$$
\begin{array}{r}
\text { স্বনির্বাচিত প্রবন্ধ } \\
\text { ও রচনা } \\
\text { आাবদহাহ অাহ সাীীদদ }
\end{array}
$$




आলোকচ্ঞি : जম এ. ऊাহহর
আবদুল্মাহ আবু সায়ীদের জন্ম ২৫ জুলাই, ১৯৪০, কলকাতায়। পিতা মরহুম আযীমউদ্দিন আহমদ ছিলেন কলেজ-শিক্ষক। তাঁর কর্মসৃত্রে আবদুল্নাহ আবু সায়ীদের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে বাংলাদেশের নানা জায়গায়। ঢাকা বিশ্ধবিদ্যালয় থেকে বি এ (অনার্স) ১৯৬০ সালে ও এম এ (বাংলা) ১৯৬১ সালে। অষ্যাপনা করেছেন ১৯৬২ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত
ষাটের দশকে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের সাহিত্য আন্দোলনের মুঈ্ধপত্র ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা ‘কঠ্ঠস্বর’-এর তিনি ছিলেন সম্পাদক (১৯৬৫-১৯৭৬)। বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিনোদনমূলক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় তিনি পথিকৃৎ, বিনোদন ও সৃজনশীলতার ખণণে টিডি উপস্থাপনাকে নিয়ে গেছেন মননশীলতার উচ্চতর স্তরে। जাঁর এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ ১১টি, কবিতা, গল্প, প্রবস্ধ, নাটক, জার্নাল, অনুবাদসহ সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে তিনি রেখেছেন তাঁর সৃজনশীলতা ও মননের পরিচয়।
‘আলোকিত মানুষ চাই’-এ আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে সত্তরের দশকের শেষ পর্বে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। সারা দেশে চালিয়ে যাচ্ছেন মানুষের চেতনাজগতের উৎকর্ষবৃদ্ধির দুনিয়াক্সাক্রুট্রন এক হও! ~ WWW.amarboi.com ~

বহপ্পরিচয়ে পরিচিত আবদুল্মাহ আবু সায়ীদ : অধ্যাপক, সম্পাদক, সংগঠক, টেলিভিশনের অতিজনপ্রিয় উপস্থাপক এবং नেখক। লেখকতায়ও তিনি বহুচারী, তবে ब্রধানত প্রাবז্ধিক। মাটের দশকে আমাদের সাহিত্যে যাঁরা নতুন চিত্তা ও চেতনার জন্ম দিয়েছিলেন, आবদूল্মाइ आবু সায়ীদ जাঁদের অনাতম। তাঁর ভাবনার দূরপ্রসারিত জগৎ যেমন, তেমনি তার উপলক্রির অননাত, প্রকাশের সাহস এবং রীতির নিজম্বত তারে একটি বিশিষ্টত দিয়েছে। লোনো মতবাদের দাসত্ কর্রেননি তিনি; ব্যক্তিগত आলোপাত্তই সাবয়ক করে ডুলেছেন তাঁর ভাবনাপ্রণালী। সাহিত নিয়ে ভেবেছেন তিনি; সমাজ বিষয়ে ভেবেছেন; স্শৃতিচারণ করেছেন তাঁর बীবन ও পরিপার্ষ্বকে মিলিয়ে। তাঁর সাহিত্যচিন্তায় আছে নতুনত্ব, সমাজ্রভাবনায় আছে বহৃধা বিস্তার, শ্মৃতিচারণায় जাছে মাধৃর্য লাবণ্য আর মর্মস্পর্শিত। কथনকুশলী আবদু ্নাহ আবু সায়ীদের রচনাপ্রবাহে তাঁর নিজম্ব কঠ্ঠস্বর তাঁর বহৃচ্মুণময় ব্যক্ত্ত্বেকেই নির্দেশ করে। স্বনির্বাচিত প্রবক্ধ ఆ রচনা তার কয়েক দশকের রচনা থেকে তাঁর নিজেরই নির্বাচিত একঔুচ্ছ প্রবন্ধ। এই প্রবঞ্ধমানায় মুদ্রিত রইল আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসেরই একটি अनिবার্य जং्य।
-আবদুম মান্নার সৈয়দ

# प্বনির্বাচিত থ্রবন্ঞ ও ররনা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ 



৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

## 3

প্রকাশক মনিরুল্ল হক

## অনন্যা

৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা
প্রথম প্রকাশ — ফেক্রয়ারি ২০০১
স্বত্ - व লেখক
প্রচ্ছদ - <্র্রব এষ
কম্পোজ —— বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ হ হেরা প্রিন্টার্স ২৭ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা
দাম - দুই শত পঞ্চাশ টাকা
Swanirbachita Probandha o Rachana : Abdullah Abu Syeed Published by Moniroul Hoque Ananya 38/2 Banglabazar Dhaka 1100. First Edition: Febnaary 2001. Price : 250.00 Tk. only. US \$ : 11.00

প্রয়াত সহযাত্রী আখতার্প্জ্জামান ইলিয়াস

## ভূমিকা

গত তিন-চার বছরে আমার ব্যক্তিগত ব্যস্ততার পরিমাণ কিছুটা জ্রাস পাওয়ায় আমি লেখার জন্য কিছ্ সময় পের্যেছিলাম। ফলে এই সময় আমার বেশকিছু বই বাজারে বেরোয়। এর মধ্য প্রবন্ধ ও রচনাজাতীয় কয়েকটি বই ছিল। কিন্তু বইণ্তলোকে ঠিকমতো পাঠকের হাতে আমি পৌছছেতে পারিনি। এর কারণ আমার ব্যক্তিগত জীবন। আমার অধিকাংশ সময় সাংগঠনিক ও অন্যান্য কর্মব্যসততায় ঠাসা। जকজন লেখককে তুধু লিখলেই চলে না; তাঁর জীবনটাকেও করে তুলতে হয় লেখকের জীবন। নিজের লেখাকে নানাভাবে পাঠকের চোখের সামনে আনার চেষ্টো তাকে করতে হয়। এজন্য সেগুনোকে পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করার পাশাপাশি সেগুলোর প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন, সমালোচনার ব্যবস্থা, বিজ্ঞাপন দেওয়া এমনি নানান কাজ করার দরকার পড়ে। জীবনকে অনুক্ষণ জড়িত রাখতে হয় লেখকদের সাহচর্র্য; লেখকোচিত ভাবনায় ভাবিত থাকতে হয়। লেখকজীবনের এসব ওতপ্রোত শর্ত। এর কোনোকিছু করাই আমার পক্ষে সষ্ভব হয়নি। আমার বইয়ের অনেকণুলোই বেরিয়েছে বিকিক্তভাবে, খানিকট। অনাদরে ও অমনোযোপে এবং অনেক সময়েই পাঠকের প্রায় অগোচরে। সেজন্যে দুফ্যেকটি বইয়ের বাইরে অন্য বইઉুোকে ঠিকমতো পাঠকের চোখে পড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আমার লেখা প্রবন্ধ ও রচনা সংখ্যায় খুব বেশি নয়; লেখা হিসেবেও হয়ত উন্নত মাপের নয়। তাই ‘স্বনির্বাচিত’ নামের আড়ালে ‘শ্রেষ্ঠরচনা’ জাতের কোনোকিছু সংকলন করার দুরভিসন্ধি আমার নেই। লেখাক্তলোকে পাঠকের চোখে পড়াবার জন্যেই মোটামুটি এই সগ্পহটির প্রকাশ।

এই বড় আকারের ব্যয়বহুল বইটি প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে অনন্যা প্রকাশনীর মনিরুল হক আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। ঢাঁকে আমার আন্তরিক তৃভেচ্ঘ ।

যাঁর দু’মাসব্যাপী পরিশ্রমের ফলে এই বই এবং এ বছরের বইমেলায় আমার আরও দুটি নতুন বই প্রকাশিত হতে পারল, তিনি বিশ্বসাহিত্য কেন্ড্রের আলাউদ্দিন সরকার। তাঁর কাছে আমার ঋণ অশেষ। কেন্দ্রের সাইফুল ইসলাম ও কাজল ঘোষের সহযোগিতার জন্ও আমি কৃতজ্ঞ।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
বিপ্বসাহিত্য কেন্দ্রুনিয়ার পাঠক এক হ৫! ~ www.amarboi.com ~

## সূচি

## সা হি ত্য

১) দুর্বলতায় রবীদ্দ্রনাথ ২৬ শিশ্রাহিত্যের শিশ্জেইীনতা ৩৭ ‘সন্ধ্যাসংগীতে’র রবীন্দ্রনাথ ৪৬ ধূর্ত কবিতা
१৪ অতিক্রমণের গান : রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ৮৭ ষাটের কবিতা ১০২ লিটল ম্যাগাজিন : ষাট ও সত্তুর দশক

১১৪ ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত ১৪১ রবীদ্দ্রনাথ কি মৌলিক লেখক ১৫8 শিস্সেপর বাস্তব

বাংলা সমালোচনা প্রসজ্গে ১৮
বক্তা মুনীর চৌধুরী ৩০
‘প্রভাতসঙ্গতে’র রবীন্দ্রনাথ ৪২
কবিতা ও অন্ত্যমিল ৫২
ফররুখ আহমদ ৭৯
ষাটের গদ্য ১৬
কস্ঠস্বরের সম্পাদকীয় ১০৮
জনপ্রিয় লেখকরা কি অলেখক ১২৪
বাংলা সাহিত্যে অন্তত একটি পুরুষ চরিত্র চাই ১৫০
আধুনিক কবিতায় ইগিত ১৫৮

সূত্রাকারে ‘শেষের কবিতা’ ১৬৬
সা হি ত্য স মা লো চ না

১৭১ লুৎফর রহ্মান রিটটনের ছড়া
আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর
১৮৯ জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ

আবদুশ শাকুরের রম্যরচনা ১৮০
আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর
জ্যোৎস্না-রৌদ্দর চিকিৎসা ২০৩

রফিক আজাদ-এর অসম্ভবের পায়ে ২১১

## স্ম্ তি চা র ণ মূ ল ক

২১৯ জাহানারা ইমাম বিদায়, অবন্তী! ২৩২
২৫৭ ‘নীরব সষ্ঘ’ ও রবীদ্দ্র জন্মশতবার্ষিকী
২৭৭ শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য
২৮心 কোদালা চস-বাগান
ছাক্র-শিক্ষক সম্পর্ক ২৭৩
জাতির পিতার মৃত্যু ২৮১
আমার শৈশব ২৯৩
আমাদের বাড়ি ২৯৯
ज न्या न्य
৩১১ নিউইয়র্কের আড্ডায়
৩৩৮ চাই লেখকে-লেখকে সহযোগ
৩৫১ সক্রিয় লাইব্রেরি বিদ্যাসাগরের ওপর আলোচনা

৩৫৮ সভায় বক্ত্ততা ৩৭৬ বিতক : প্রতিভাবান প্রতারণা

## সा शि ত্য

## দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ

## $\delta$

শিবনারায়ণ রায় কোনো প্রবন্ধে এই বলে কটু মন্তব্য করেছিলেন যে, আমাদের নায়ক নায়িকারা যে ‘হাঁচে কাশে মলমূত্র ত্যাগ করে,’ রবীী্দ্রসাহিত্যের কারণে তা এখন আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি।

উক্তিতে একটা অভিযোগ আছে। অভিযোগ এই যে রবীন্দ্রনাথ, যিনি বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর জনৈক শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, হৃদয়ে দুর্বার প্রাচুর্य ও অনুভবে অসাধারণ স্পর্শকাতরতা নিয়ে জন্মেও পরিপৃর্ণতম অর্থে জীবনবাদী ছিলেন না। এমন বাচ্তুব ও মানবিক কষ্ঠস্বর সাহিত্যে দিয়ে যান নি যার প্রভাবে আমরা সুস্থ বলিষ্ঠ ও পরিপূর্ণ জীবনকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে শিখি।

অন্তত জীবনের আলোকোজ্দ্রলতার পাশে এর নিহত রক্তাক্ত চেছারা দেখতে তাঁর ভীরুতা ছিল। (রবীদ্দ্রনাথ যে সাহিত্যিকভাবেও ভীরু ছিলেন, অর্ধ্ধে জীবন ধরে ক্রমমাত বষ্কিমি গদ্যধারার অসহায় অনুকরণ ইত্যাদি অনেক বিখ্যাত ব্যাপারই তার প্রমাণ। বাইরে বেরোতে ভয় পেতেন) বিশ শতাব্দীতে জীবনকে শ্রদ্ধা করার এদেশীয় শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হয়েও জীবনকে বহুলাহশে অস্বীকার করলেন। (অস্বীকার করো না, অতিক্রম করৌ-বলে এই জীবনের অস্বীকারই যিনি করেছিলেন মহত্তর নামের ছদাাবরণে।)। আমার মনে হয় নিজস্ব দুর্বলতাকে মহন্বেরে পরিচয়ে তুলে ধরার ব্যাপারে কেউ এযাবৎ এত অদ্ভুত সুদ্দর ভাষায় এমন অফ্ভুত সপারগ ঋদ্ধ কথা বলতে পারেন নি--অন্তত আমাদের সাহিত্যে। অসং্খ্য নিপ্চিত ভুলকে মহৎৎ জীবিত সত্য বলে অনায়াসে প্রমাণ করবার সবচেয়ে লাবণ্যময় ও ঐশরিক ভাষা এই দানবীয় প্রতিভাবান ঈর্ষাজনকভাবে জানতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়বার পর তাঁর বক্তব্যের অসঙত্গুলোকে বুঝতে যার কয়েকমাস সময় না লাগে, আমার বিব্বাস, সে রবীদ্দ্রপ্রভার কুহকী শক্তিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে নি। উদ্ধত স্তনের সুখদ তৃপ্তি অনুভব করলেন, রমণীয় নারীদেহের দুপাশে ধুলায় রক্তে অনেক দীর্ঘধ্বাস আর উদ্ধত পৌরুষের লাশ দেখলেন, কিক্ুু শরীর নিয়ে ঘাঁটাঁাটি করলেন না। ‘চতুরঙ’র সুরেশ হত্যাকারী হল তার সুস্থ রক্ত্মাংসের জীবনের, আজীবন অন্ধত্ব পেল সুরদাস, আত্অঘাতী

হল ‘ঘাটের কथার কূসুম এবং‘শেষের কবিতায়’ অমিত রায়ের নির্দোষ নিরপরাধ প্রেম ইনটেলেক্টের মহিমান্নিত নামের হঠকারিতায় দুটো অনন্য কবিতার সজ্গে ডাস্টবিনে নিক্কিপ্ত হল। (আমার সবচেয়ে দুুখ হয় চিত্রাগদার জন্যে। নারীর যৌবন নিংড়ে মঙলময় রূপ উদ্ধার করার নির্দয় অজুহাতে কবি চিত্রাঙদাকে আমরণ কৃশ্রিত্ব ফিরির্যে দিতে পেরেছিলেন !) এবং মুক্ত জীবনের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে নন্দিনী, হাতে রক্তকরবী ও রুপে ‘সুন্দরপানা’ নিয়েও অদ্রুতভাবে অন্দ্দ্য ও প্রাণহীন হয়ে থাকল।

বে|ঝাত্ চাচ্ছি যে, রক্তমাংসের সুস্থ জীবনের অম্বীকার আছে রবীদ্দ্রনাথে, তাঁর অধিকাংশ প্রধান চরিত্র কোনো-না-কোনো মহৎ তত্ত্বের উপায়ইীন শিকার। কামরিরংসাতাড়িত মানুষকেও তার হাতে লোভ-কামনাইীন উন্নত অতীন্দ্রিয় জীবে পরিণত হতে হয়েছে, যা জীবনের অন্যায়জনক মৃত্যু। এসব দৃষ্টান্ত অসংখ্য। যাঁরা রবীদ্দ্রসাহিত্যের নির্ঘট্ট ঘেঁটেছেন তাঁরা চোখের সামনে এইসব সম্ভাবনাহীন, রোগা, ফ্যাকালে মানুষদের নিঃশব্দে পথ হাঁটতে দেখেছেন (বিলেষত মেয়েদের : যেন তাদের শরীর, জজ্ঘা, ক্মনীয়তা সবকিছু কোনো অতিসাধারণ তন্ধ্রের ধাতুতে গড়া)। ফলে রবীন্দ্রসাহিত্যের অধিকাংশ মনুষই মানুষ নয় ; এবং অনেক মানুষই অতিমানুষ। বিবস্ত্র জীবনকে শাদা চোখে দেখতে শিউরে উঠেছেন আজীবন। ভয়াবহকে সছ্য করার এই স্নায়বিক অক্ষমতাই তাঁকে চালিত করেছিল সুস্থ নীরোগ রক্তমাংসময় সজীব মানুষকে কাম-ক্ষূধা-উত্তাপজীন পবিত্র প্রতীকী মানুষে পরিণত করে তার তথাকথিত আনন্দরুপ্ দেখতে। আমার সবচেয়ে দুঃখ হয় এ ভেবে যে তিনি এ সবকিছুই করেছিলেন ‘সুন্দর থেকে সুন্দরতরে’র পেলব অজুহাতে ; এবং তাঁর বহুকথিত ‘দেহ থেকে দেহাতীত’ বা ‘সীমা থেকে অসীম’ জাতীয় অসংখ্য কথার মহৎ ছদ্মবেশের নিচে জীবনকে মুখ্থামুখি হার জীবনব্যাপী ভীরুতাকে চাপা দিয়েছিলেন।

ফলে, যে কদর্য বীভৎস চেহারা আধুনিক মানুষের প্রকৃত মুখচ্ছবি তা ঠাই পেল না তাঁর সাহিত্যে। তঁর পাত্রপাত্রীরা হয়ে থাকল কোনো হারানো ঐশর্যশালী জগতের ঈর্ষাজনক মানুষ, আমাদের এই হতভাগ্য যুগের অপচয়ী যষ্ত্রা; অন্ধকার, মৃত্যু যাদের কোনোদিন ছুঁতে পারবে না। আর তাদের সেই সুদুর নিল্লিপ্তু জগতের মাঝখানে বসে তাদের সেই





 बোনো শতি হব না।
 করততন : We do not travel from false to truth ; but from truth to truth ; from smaller truth to higher truth. ( िিকাগো ব্কুতা)।

মহিমাশিত স্রষ্টা, অবিশ্মরণীয় ঔজ্জ্জল্য এবং অতুলনীয় বৈভব নিয়েও দুংখজনকভাবে আমাদের থেকে দূরে সরে গেলেন। মানুষর্বের যে রন্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত চেহরা তুলে ধরতে পেরে লেঙ্গপিয়ার চারশ বছর আগের হয়েও আমাদের অনুভবের দোসর, শুধ্ৰু সেই একটিমাত্র বিষয়ে অপারগ হওয়ার ফলেই রবীদ্দ্রনাথ আমাদের থেকে অনেক্খানি দূরের।

## २

রবীন্দ্রনাথের যে প্রবণতা তাঁর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছিল তা হল, ঋষিত্বের প্রতি তাঁর দুরপনেয় লোভ। (ভুলতে পারি না বে, লোভ দমনের যত মহৎবাক্য রবীদ্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছেন, গীতার মহাকবিও হয়তো তত করেন নি। বস্তুত আমাদের শতাব্לীর ‘নিষ্কাম মন্ত্রের’ অন্যতম উদগাতা তিনি-গানে, কবিতায় এবং প্রবন্ধে নিরাসক্তির প্রধান প্রবক্তা; অথচ আশর্য, এই মহৎ লোভের উপভোগ্য শিকার হয়েছিলেন।) "গুরুদেবের" মহিমাল্মিত সিংহাসন আজীবন কঠোর সততার সঙ্গে আগলে গেলেন। সম্মানের স্বারোপিত নির্বাসন থেকে নিম্নবিত্ত ধূলার সঙ্গে বজায় রাখলেন শ্রদ্ধেয় দূরত্ব। নিজস্ব চরিত্র এবং মানবিক পরিচয়কে দুর্গমতর অচলায়তনের বস্তু করে ভাস্বর ব্যক্তিত্বে উদ্মাটিত হলেন এবং বৃদ্ধ বয়সের পেতশ্জেড্র দেহকান্তি এবং অনন্যসাধারণ পোশাককে দাঁড় করাতে চাইলেন নিজের মহান চরিত্রের প্রতিনিধি করে।

বলা হবে, অন্যদের মতো এই ব্যাপারে যুগধর্মকে অতিক্রম তাঁর অসাধ্য ছিল। কিস্তু যুক্তিতে এই বক্তব্য অচল। বিদ্যাসাগর (এ যাবৎ বাংলাদেশের সঙ্তবত শ্রেষ্ঠ পুরুষ) যে প্রলোভনকে নির্দ্বল্দ্বে অগ্রাহ্য করেছিলেে, রবীন্দ্রনাথ সেই প্রলোভনের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। এক্জন সুস্, উজ্জ্রল, স্বাভাবিক মানুষ-মানুষীয় প্রবৃত্তির উদ্বুদ্ধ ঘোষণায় দিক রটনা করতে করতে ‘কড়ি ও কোমল’ পেরিয়ে হঠাৎ কোন্ আকস্মিক শৈত্যের প্রভাবে যে জীবনের উত্তপ্ত পেলব একটা দিকে শক্ত ও অসাড় হয়ে পড়লেন-যা রুক্ষ, কঠিন কৃচ্ছুতাসাধনার নাম্ বর্ধিত পঙুণ্বচর্চায় দিনের পর দিন উৎকট হয়েই চলল। এই পর্যাঁ্য মনে কিছু প্রশ্ন জাগে। 'মানসী’র কবি সুরদাস কে? কবি রবীন্দ্রনাথ নিজে ? ? ? ऐঠাৎ তাঁর আত্ননিগ্রহের এই অস্বাভাবিক ইচ্ছা এবং অন্ধত্ববরণের ক্ষমাহীন চেষ্টা কেন ? কোনো বিগত পাপের বিরাট গ্নানির ভয়ক্কর প্রায়শ্চিত্ত এ? কোনো জীবনব্যাপী গ্নানিবোধকে চিরদিনের জন্য কবর দিয়ে ফেলবার প্রচেষ্টায় এই জীবনব্যাপী অক্লান্ত নিম্প্রাণ শুদ্ধাচার পালন করলেন ? আমার বিষ্বাস রবীন্দ্রনাথের এই আকস্মিক দিকপরিবর্তননের গভীর রহস্য シুঁজে দেখা প্রয়োজন, যা অনুদ্মাটিত থাকলে রবীন্দ্রসাহিত্যের চক্ষুষ্মান পাঠকের কাছে একটা বিরাট সমস্যা সমাধানইীন থেকে যাবে।
'মানসী’র রবীদ্দ্রনাথই পরের জীবনের রবীন্দ্রনাথ। বাংলাদদশের অবিস্মরণীয় ঋষিযিনি বহ্হপরিচিত, বহুকথিত, শ্রদ্ধেয়, মহান, চরিত্রে প্রায় অমানুষিক—তাঁর জন্ম এখান



থেেেই। ‘‘ড়़ ও কোমলঃ পেরিয়ে রবীদ্দুনাথ রাতারাতি বদলে গোেেন। ঋষিত্গ দখল পেতে তরু করল। সুস্श মানবিক জীবনকে হেয় কনার জন্যে ‘निফল কামনার মতো आপূর্ব কবিত লেখা হল (আयরা জানি না কী লেই হতাশা যার জন্যে নিজেরে এভাবে


 উপাসনার গীতিকার, দেশের মহওর কন্যাণ্ উদ্বুদ্ধ। সাহিতপ্রয়াসের ক্রমাগত চর্যায়
 आক্রান্ত হয়ে জীবন ও শিন্ষকে অন্ধীকার করে মহামানবের দুর্তবনায় প্রাণ হারালাল।

সঠিক মনে পড়াহ না রবীদ্দ্রনাথর মধ্যে জীবনব্মুथতার প্রতি এই পক্ষপাতকে


 দুদ্মনীয় আকাক্ক্মা ছিল তাঁর। এইজন্যে যুীীয় রুচিবো氏 ভেঙে উচতর কোনো
 দেখতে তিনি ভীত হত্নেধ। ফলল তিনি ভূমিক্স নিল্লেন সেই কারিগর্রের যিনি সমষ্ত উনিশ শতকের দীর্ঘ সাধনায় নির্মিত সত্তশিবসুদ্দরের নৈতিক প্রাসাদের লেষ হত গুঁেে
 ('কড়ি ও কোমল) अচিরেই ভুল বুঝালন, ম্বকীয় জীবনবোধকে পছুড্ף দিয়ে নিয়মিিত
 निয়ে বিদায় হলেন।

এ-ক্থা সত্যি মে রবীদ্রুনাথ পাররেন অনেক কিছু, করেছেনও অনেক কিছু এবং

8. यদি কোনো বই-এ র্বীন্দ্রনাথ অস্থিমাছসের জীবনকে পুরোপুরি আস্বাদ করে থাকেন তবে তা 'কড়ি ও কোমল’। রক্জমজ্জায় উত্তপ্ত ও সুস্থ এই বইকে কেউ যদি খানিকটা ডরাবীন্দ্রিক চোখে দেখেন, তবে আমার বিব্বাস, তিনি এমন কিছু পাবেন যা রবীন্দ্রনাচের প্রতিজার পক্ষ দস্যুতা।
৫. রবীদ্দ্রনাথ এ যুগের সেই আশ্য প্রতিভা যঁার ব্যকিষ্জীবন সম্বक্ধে সাধারণ মানুষ অস্তুতভবে অজ্ঞ। नিজ্রের জौবনের সামান্যতা, স্দ্রুতা, দুর্বলতাপুলৈাকে এমনভাবে মাটিচাপা দিয়ে গিয়েছেন যে आগামীকলের যুগব্যাপী গোয্রেন্দা অন্মেষণও ডাকে খুঁ্ভ বের করতে পারবে বলে মনে হয় না। আমি জানি না, সুধীন দৃ কোন্ তথ্যের ওপর এত নিষ্চিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের সগ্গ কাদ"্বরী দেবীর প্রেম ও রবীन्দ্রনাথের বিবাহের সঙ্গে জড়িত কাদম্মরী দেবীর आত্মহত্যার ব্যাপার অত জ্যের দিয়ে উজ্সেখ করেছছ্ন। এ ঘটনা यদি আদৌ সত্য হয় তবু ব্যাপারটাকে অব্যর্থ বলে প্রমাণ করার মরো যহেষ্ট তথ্য এখনও কারো হাতে নেই। এমন নিষ্ঠুর, কঠিন, নিরাসক্ত ও হাদয়হীনভাবে নির্জের ব্যক্তিগত জীবনকে তিনি লোকচক্ফ্র সামনে থেকে সরিয়ে ফেলেছ্ছে যে তার কোনো সামগ্রিক জীবনীগ্রস্থ রচনার সষ্ভাবনা ভবিষ্যতের জন্যে निর্মূল হয়ে গেছে।

প্রতিষ্ঠিত থাকার লোভ রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধকে খণ্ডিত আত্নহত্যা দিয়েছিল।
বহির্বিষ্বে 'কবি’ রবীদ্দ্রনাথের অবহেলার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু তাঁর একটি মূল্যবান প্রবন্ধে বলেছেন যে, গীতাঞ্জলির প্রথম প্রতীচ্য পাঠকেরা রবীন্দ্রনাথের ললাটে ‘ধর্মীয় কবি’র মারাত্মক তিলক র্রঁকে দিয়েছিল।

আমার বিব্বাস, রীদ্দ্রনাথ্রের এই ভুল পরিচয়়র জন্যে (যদি হয়ে থাকে) অন্য অনেক কিছুর মরো রবীন্দ্রনাথ নিজ্জে খানিকটট দায়ী। নিজের কবিপ্রতিভা সম্ষন্ধে অন্যায়ভাবে ভীত, দ্বিধাগ্রস্ত, সন্থিহান রবীদ্দ্রনাথ (সে যুগের রুচচিছীন বাঙালি সমালোচকদের নিকৃষ্ট সাহিত্যবোধই এই দুংখনক ধারণা সৃষ্টির জন্যে দায়ী) ‘প্রতিষ্ঠার’ সকরুণ প্রত্যাশায় প্রতীচ্য মনীষীদদর কাছে নিজেকে তুলে ধরতে চেষ্টা করলেন ভারতীয় মিলনমপ্ত্রের উদ্গাতা হিশেবে, উপনিষদীয় অধ্যাত্মাদাদের মরমী প্রবক্তার পরিচয়ে-্তাঁর ভজগুর (এবং তখন পর্যন্ত অনিশিত) কবি পরিচয় নিয়ে তুাঁদের সামনে দাঁড়াতে সাহসী হলেন না। তাঁর यত্নলালিত ঋষিসুলভ সৌ্যকান্তি এই ধার়ার পক্ষে সহায়তা করল। এই সময় "One hundred poems of Kabir' প্রকাশ, ইহরেজি গীতাঞ্জলিতে মৃলের শিল্পোত্তীর্ণ কবিতার পরিবর্তে উদ্দেশ্যমুলকভাবে অধ্যাত্দবাদী কবিতা গ্রহণে আগ্রহ, পরবর্তীকালে হিবাঁ্ট বক্乛্ত এবং অन্যান্য ধর্মীয় ও ধর্মসং্ক্রন্তু আলোচনা রবীদ্র্রনাথকে সন্দেহতীত মূল্যে তুলে ধরল অতীত ভারতের অসামান্য ঋষির ভূমিকায়। আর রবীদ্দ্রনাথ—নোবেল প্রাইজের মতো অভাবনীয় ঘটনা অথবা সেই সম্ভাবনাময় বিপুল খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা যাঁর জীবনে সে সময় পর্যন্ত (১৯১৩) অকন্পনীয় ছিল—যে পরিচয়ে এই প্রতিষ্ঠাকে অর্জন করলেন, পরবর্তীকালে তাকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে নিজ্রের সত্যিকার পরিচয়কে তুলে ধরতে আর সাহসী হলেন না। বর্হিবিব্বে ‘কবি রবীদ্দ্রনাথ ‘প্রাচ্যের ঋষি’ নামের মহিমাম্ষিত আড়ালে, একট্ট মুদু আলোড়ন তুলে, চিরদিনের জন্যে নিষ্চিহ্ হয়ে গেলেন।

কোনো মহ্ কবি বর্হিজগতে তাঁর আপাতখ্যাতিকে সুগম ও সুলভ করার অঙ্প্রিয়ে প্রতিভার তুচ্ছতর একটা দিককে (এ সত্যি যে তাঁর ‘কবি’ পরিচয়কে ইউরোপবাসীর কাছে তুলে ধরতে হলে তাঁকে যতটা বিপদের बুঁকি নিতে হত, তার চেয়ে এই পথ ছিল সহজতর) ${ }^{\text {a }}$ বিভ্ঞাপিত করে নিজের মহৎ কবিপ্রতিভার এমন
৬. উम্লেশ্য ডিন্ন হ্লেও এই আলোকেই গ্রহণ করা रয়েছিল।
৭. রবীস্দ্রনাথ জেনেছ্হিলেন যে ইউরোপীয়রা বাইরে গণবাদী হলেও গোড়ায় ব্যক্তিপূজ্জক। (১৯২৫ সালে
 young writers of India to publish in English the 'biographies of the great personalities of India. Europe is strongly individualistic. She will be always struck more by a figure by a person than by an idea. তিনি স্পষ্ট দেখেছিলেন যে ঐহিকতাবাদী ইউরোপবাসীর বিস্মিত শ্রদ্ধা আয়ত্রের ব্যাপারে তারর জ্আকাশ্পর্শী ব্যক্তিত্ব যতখানি কার্যকর, তাঁর অতুলনীয় কাব্যসম্পদও ততখানি নয়। দ্বিতীয়ত নানান কারচে তাঁর স্বক্ষীয় কাব্যের তুলনায় অতীত ভারতীয় সহক্ষৃতির প্রতি সমকালীন ইউরোপের ক্রমবর্ধমান ঔৎসুক্যের ফলে তিনি ইউরোপবাসীর কাচ্ছে তাঁর কবি পরিচয়ের চেয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের উষ্জ্মল প্রতিভূর পরিচয় সহজতর অনুধাবন করেছিলেন।

দুঃখখজনক ক্ষতি করেন নি। হতে পারে রবীন্দ্রনাথ কবি ছাড়া আরও অনেক কিছু ছিলেন, যে পরিচয়ও উপস্থাপনযোগ্য ; কিন্তু তিনি যে সবকিছুর ওপরে কবি ছিলেন, এ-কথাটা গোড়াতেই মেনে নেওয়া ভালো এবং এই প্রধান পরিচয়টা উপেশ্ষিত হলে তাঁর আর কোনো বিশেষত্বই যে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না, এমনকি তাঁর মৃত্যু অথবা শতবার্ষিকীও মে তাঁকে সেই অন্ধকার মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে অক্ষদুঃখজনক হলেও তা এতদিনে প্রমাণিত হয়েছে।

বক্তব্যে আমার প্রতিপাদ্য যে ‘কবি’ পরিচয়্যের ছাড়পত্র ছাড়া বাইরের পৃথিবীতে তাঁর পুনরুদ্ধার অসম্তব, আর রবীদ্দ্রনাথ নিজেই সে পথ দুরুহ করে গেছেন। যাঁরা হট্টগোল করেন এই বলে बে ‘হ্ন্দি’এই জাদুশব্দ থেকে তাঁরা (বিদেশীরা) রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে নিতে পারেন নি, তারা এই বিষয় খতিয়ে দেখবেন।
(রবীন্দ্রনাথের মহত্তম ত্রীটি সম্তবত বে তাঁর অসাধারণ একটা ব্যক্তিত্ব ছিল। এই দুর্লভ লৌজাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকলে, ব্যক্তিত্ব ও দেহকান্তির গুণে অভাবিত মর্यাদা সুলভ না হলে, বহির্বিব্বে তাঁর কবি পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা সহজ হত বলে মনে করি)। ১৯৬๔

আমাদের জনৈক সগোত (যাঁকে ওপার বাঙলার তরুণ লেখকদের মধ্যে অন্যতম অনুপ্রাণিত ভেবে একসময় আশাল্মিত হয়েছিনাম) উত্তেজিত রবীন্দ্রবিরোধে কন্ঠ দিয়ে একবার এমন মন্তব্য আমাদের ওনিয়েছিলেন যে, রবীদ্দ্রনাথকে উচুদরের শক্তিমান (ল্রেষ্ঠতমদের পাশে) ভাবতে তাঁর আপত্তি আছে। তাঁর বক্তুব্যের সারমর্ম এরকম : বাল্যকালে তাঁর শিক্ষা হয়েছিল এমন এক সুদূর প্রদেশে যেখানে বাংলাদেশের শতকরা একশজন নিরাপরাধ শিশুর মতো রবীন্দ্রকাব্যে মেরুদণ্ডלীনভাবে অভ্যস্ত হওয়ার সুবিধা তিনি পান নি। অনেক পরে, মন ও বয়সগত পরিণতির পর, যখন প্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতা তিনি হাতে পান তখন তার একটা বড় অংশ তাঁর কাছে অপাঠ্য ঠেকে। তাঁর মত: সারা রবীন্দ্রকাব্য জুড়ে এমন একটা কাঁচা দুর্বল অপরিণতির লক্ষণ পরিব্যাপু যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যগ্রন্থ ঘেঁটে গোটা তেরোর বেশি রচনাকে ভালোমাপের কবিতা বলতে তিনি অপারগ। এবং এগુলোর কয়েকটাই ‘সঞ্চয়িত’’র বাইরে।

এই মন্তব্যে সত্য থাকতে পারে। তবু নানা কারণে রবীন্দ্রনাথকে আমরা বিশ শতকের বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান বলে জানি। কথিত ভদ্রলোকের অবস্থায় পড়লে রবীদ্দ্রনাথকে আমাদের কেমন লাগত, জানি না। আমার বিষ্বাস ভদ্রলোক সাহিত্যের কলাকৈবল্যের ভিড়ে চোখ হারিয়ে রবীন্দ্রনাথের ‘প্রতারক’ সরলতাকে বুঝতে পারেননি। আমি অবাক হই এ দেখে যে, তাঁর মধ্যে জাগতিক বিষয়বুদ্ধির সঙ্গ মহত্তর হৃদয়চেতনা অভ্ভুত প্রণয়ে বিবাহিত ছিল। কিন্তু এসব সর্বেও সেই মহান রবীন্দ্রনাথকে যখন জীবনদেবতার মতো একটা জোলো তরল বিষয় নিয়ে ভাবিত, আন্দোলিত ও তদগত হতে দেখি, তখন সেই বিরাট বুদ্ধির মূলে এই ক্ষুদ্র অসহয়য়ার দিকটি আমাকে প্রলুব্ব করে। (আমি যতটা বুঝেেি রচনার মুহুর্তে কবির অবচেতন মনের রহস্যময় বিশাল গহন জগতই রবীন্দ্রনাথের সেই ‘অতিলৌকিক’ জীবনদেবতা।) আশর্য লাগে, যখন রবীন্দ্রনাথের মতো একজন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এমন এবটট মনস্তখ্টিক বিষয়কে তাঁর জীবনের নিয়ামক দেবতা নাম দেন, তাঁর সজ্গে অপার্থিব লীলা করেন, তাঁর কৌতুকে বিস্মিত হন এবং গদ্যে-পদ্যে শিওসুলভ উ়ৎসাহে তাঁর কৌতুককর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। এবং কৃপা জাগে যখন রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রবুদ্ধ অধ্যাপক আবেগ-আক্রান্ত কণ্ঠে এই বালখিল্য বিষয়ের দিকে পরীক্ষাভীত নিরীহ ছাত্রদের নির্বোধ শ্রদ্ধা আকর্ষণে মূল্যবান জীবনীশক্তির দুঃখজনক অপচয় ঘটান।

## বাংলা সমালোচনা প্রসজ্গে

আমরা বে-যুগের অধিবাসী হবার দুরদূদ্ট লাভ করেছি, রুচচির বিচারে সে-যুগ আধুনিক বাঙালি সশ্শ্কৃতির সবচেয়ে দুষ্চরিত্র সন্তান। আমাদের সং্স্কৃতির এ এমন একটা সময় যখন কাল ও পরিপার্ব অভাবিত দুর্থটনায় আত্যাহীন, শরীর ব্যভিচারী, বোধ অকর্ষিত ও রুচি গর্হিত। গত একশ বছর সাহিত্যক্ষেত্রে অবিরল অত্বির্ষণের পর অনিবার্য শীত উষর অধিকার নিয়েছে এক্ষেত্রের। এই যুগের মহাকবির বংশধরেরা মেনন, খ্যাতি ক্ষণজীবী, কবিকল্পনা উদ্ভাবনহীন এবং একটানা রোদ্দুরের ক্রিষ্ট তাপে শতাব্দীব্যাপী প্রেরণা অবসিত। এ-যুগে গ্রস্ছসংখ্যা বেড়েছে অবিব্বাস্য হারে, পাঠকস্সং্যা আমাদের পূর্বসূরিদের উর্ষার বিষয়। তবু শুকিয়ে গেছে সেই মজ্জা-সেই কান্তিমান আলোযাকে আমরা নাম দিই ‘‘্রেরণা’।

সবচেয়ে খেদের কথা, রুচি নেই এ-যুগের। মানতেই হবে—নেই। নিজের প্রতি জন্মান্র বিব্বাসে রক্তাক্ত কোনো নায়ক এ-যুগে আমরা দেখছি না। গাছের মতো মহান ব্যক্তিত্ব নিয়ে কেউ দাঁড়াতে পারছে না। দাঁড়াতে পারছে না সেই রুচির উছ্জাস, কিংবা সেই সর্বজনীন বিকীরণ আলোকস্তম্ত, যেখান থেকে বৈদগ্ধ্যের উন্নতমান বিচ্ছুরিত হতে পারে জানালায় জানালায়। সংশয় এবং নৈরাশ্য, নিঃস্বতা ও क্য অধিকার করে ফেলেছে আমাদর যুগের মহত্তম হুদয়। আত্থশক্তির অধর্ষ বিব্বাসে কোনো গভীর আরণ্যক লিথিত হতে পারছে না।

ফলে নিদারুণভাবে অভিভাবকহীন আমাদের সমকাল। জ্ঞানের ব্যভিচার, বুদ্ধির আলস্য, চিত্তার নিস্পৃহতা নিঃণেষ করেছে এই নিষ্রিয় যুগের মেরুদণ। মাংসকাম ও স্বর্ণলালসা শুদ্ধুম চৈতন্যকেও শবের দুর্গন্ধ দিয়েছে। এবং সেই অমানুষিক ক্লেশসেই উদ্যম-স্প্হা-উৎসর্গ-কোনো নিশ্চিত উস্দেশ্যের প্রতি নিরাপোষ আনুগত্য ও একাগ্রতা—ভারতীয় পরিভাষার সেই ‘সাধনা’-শুদ্দ্ম চৈতন্য যার ফসল, অনুপ্রেরণা ও সৎ অন্বেষা যার ফলদ পোস্টাই ‘ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত শরীর’ এই যুগেস্দূল, মুদ্রাসর্বস্ব, ব্যভিচারী। বৈশ্যের পণ্যের গর্হিত প্রেরণা সবচেয়ে অণুপ্রাণিত শিক্পীর তুলিকেও অধিকার করে ফেনেছে।

অথচ এই ওঠ্ঠহীন আলোইীন যুগকে বাঙালি সশ্শ্কৃতির চিরকালীন পরিচয় ভাবলে

ভুল হবে। বাল্লা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন কাল দূরশ্মৃতি নয় যখন শত-কর্ত্য়্ব-বিভক্ত বাংলা সাহিত্য নৈরাজ্য ও অবাধ স্বেচ্ছাচারের বর্বর ত্যাজ্যপুত্র হয়ে ওঠে নি, যখন গভীর কষ্ঠস্বরকে নিরর্থ করবার হীন ষড়্স্ত্রে একহাজার একশ অর্ধশিক্ষিতের বিরতিহীন স্বর অকথ্য উল্লাসে সোচ্চার হত না। পক্ষান্তরে সর্বজনমান্য কোনো-না-কোনো ব্যক্তিত্ব সবসময়েই এই সাহিত্যের অলিথিত চালকের ভূমিকা নিয়েছেন। সুশীল বোধ এবং মেধাবী উপলঝ্বি ফলববান মর্যাদা পেল্যেছে। মোটকথ্থা ধী এবং শালীন শিক্ষা, বৈদগ্ধ্য ও সাবালক রসবোধ সাহিত্য আলোচনায় অত্যাবশ্যক সামগ্রী হিশেবে গণ্য হত।

ফলে সে-যুগের সাহিত্য সমালোচনারও একটট ন্যূনতম মান লক্ষ করা গেছে। ন্যৃনতম মান-কথাটি বলার সময় সেকালের মহৎ সমালোচনা কীর্তিগুলোকে আমি শুধু ধরছি না। সে-যুগের সাধারণ লেখকদের অসং্্য অপরিচিত রচনাকেও এর সাক্ষ্য হিশেবে ধরতে চাচ্ছি। সেসব রচনার দিকে তাকালে অন্তত এটুবু ধারণা জন্মাতে চাইবে যে সাহিত্যের সমালোচনার জন্যে সেকালে একটটা ন্যূনতম শিক্ষা এবং যোগ্যতাকে অপরিহার্য মনে করা হত যা এখন হয় না। সেটুকুু অনটন হলে সে-যুগের কোনো সাহিত্যকারের হাত সমালোচনায় এগিয়ে আসতে লজ্জিত হত। এককথায় সজীব সাহিত্য-প্রেরণা, সমালোচনার বড় আদর্শ ও‘সং্স্কৃত’ রুচিবোধ এই যুগের গায়ে শ্র্দাবান লেবেল ঝুলিয়েছিল। বাং্লা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচনাগুলো এই যুগেরই উপহার।

তবু বাংলা ভাষার সমালাচনা সাহিত্যের জগৎ এখন পর্যন্ত সত্যি সত্যি বিত্তহীন। এর কারণ হয়তো এই যে, বাংলাভাষার ‘প্রকৃত’ সমালোচক প্রতিভারা কেউই প্রধানত সমালোচক হতে চাননি। এٌদের প্রায় সকলেই ‘সৃষ্টিশীল’ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলে তাঁদের লেখনীর পক্ষপাত সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের দিকে যতখানি কালির যোগান দিয়েছে, সমালোচনার ব্যাপারে ততখানি দেয়নি। উপরন্তু তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন আधুনিক বাংলা সাহিত্যের গঠন-যুগের লেখক। তাঁদের যুগের বাংলাসাহিত্যের দরিদ্রি ভাঁড়ার, ধনবান হবার দ্রতত প্রয়োজনে, তাঁদের কাছে অজৈব সমালোচনার চাইতে সৃষ্টিণীল রচনার অবিরল উৎপাদন প্রার্থনা করেছিল। এ কারণেই সে-যুগের শ্রেষ্ঠ সমালোচক প্রতিভারা সাহিত্যের গুরুত্বপৃৃর্ণ এই প্রত্যৃটির চর্চায় এতটা অমনোযোগী এবং নির্বিকার। উপরন্তু অনেকে তা অপ্রয়োজনীয়ও ভাবতেন।

বক্কিমচন্দ্র—uাঁকে আমি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমাল্োচক প্রতিভা ভেবে থাকিতাঁর বিপুল প্রতিভার খুব বড় অеশ সমালোচনায় নিয়োগ করেননি। অবশ্য এই অনীহা উপরোক্ত কারণে নয়। এর জন্যে দায়ী তাঁর যুগের বাংলাসাহিত্যের অবিব্বাস্য শুন্যতা। মনে রাখা দরকার যে এই সাহিত্যের প্রায় একটা অতীতবিহীন যুগে তিনি জন্মেছিলেন, घখন অতিজীবিত লেখক বা দীর্घায়ু গ্রন্থ এই সাহিত্যে সুলভ ছিল না। মোটকথা তাঁর যুগের বাং্লা সাহিত্য তাঁকে সমালোচনার চারণভূমি দেয়নি। তবু সাহিত্যালোচনার ছোট এলাকায় তিনি জরিপ-প্পতিভার যে অসামান্য নিদর্শন রেখেছেন, পরবর্তী একল বছরের বাংলাসাহিত্য তার সমপর্যায়়র কিছু আজ অব্দি দিতে পারেনি। আমি এমন

কথা বহুবার একাকী ভাবতে ভালোবেসেছি যে বক্কিমচন্দ্র যদি আজীবন তাঁর গঙ্ডীর, লোমহর্ষক, অলৌকিক এবং প্রতিভাময় উপন্যাসগুলোর রচনায় তাঁর সৃজনীপ্রতিভার ব্যবशার না করতেন, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত মনীষাদীপু রচনায় থাকতেন উদাসীন, কেবল চেতনার সম্পদ হিশেবে রেখে যেতেন সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর অনুকম্পাময় গভীর উক্তিলুলো, তবু মনীষাসম্পন্ন বাঙালিদের মধ্যে তাঁর স্থান খুব ছোট হত না।

রবীদ্দ্রনাথ যখন মধ্যবয়সে তখন বাংলাসাহিত্যের নতুন শহর-প্রক্স্প অনেকখানি গড়ে গেছে এবং বেশ কয়েকটা বিশ্ময়কর অট্টালিকার নির্মাণ সমাপু। মোটকথা সাহিত্য সমালোচনার এবটা চলনসই ক্ষেত্র তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু আমার বিব্বাস, স্ব-স্বভাবে রবীদ্দ্রনাথ সমালোচক ছিলেন না। তাঁর সমালোচনায় সাহিত্যের সর্বজ্ঞ দৃষ্টি নেই ; যে দৃষ্টি ব্যাপ্ত, গভীর, সর্বদর্শী—যা ছিল বক্কিমের। তাঁর সমালোচনায় সম্রাটের উদারতা আছে ; বহুদৃষ্টিসম্পন্ন বিচারকের মূল্যায়ন নেই। তিনি সাহিত্যের কোনো বিশেষ দিকের ওপর তীব্র, জোরালো ও ব্যক্তিগত আলো ফেলে সাহিত্যকে দেখতে চেষ্টা করতেন এবং এইসব উপলদ্দিগুুলোকে এমন প্রোজ্দ্জল, প্রতিভাময় কবিতার ভাষায় কথা বলতে পারতেন যে সে লাবণ্যপ্রভার পাশে অনেক গভীর অবলোকনও নিষ্প্রভ হয়ে যেত।

বড় মাপের সমালোচনায় তাঁর প্রতিভা যে সায় দেয়নি, তার কারণ : সাহিত্যের যেকোনো চেষ্টাকেই তিনি শ্রদ্ধেয় মনে করতেন ; ফলে সমালোচনাকে তিনি ভাবতেন সশ্রদ্ধ প্রশ৷ংসা। ‘সমালোচনা পূজা, সমালোচক পূজারী-এই উদ্বেলিত অய্রুত মতের নিশ্ছিদ্র প্রতিভূ ছিলেন তিনি। এবং এমন অनীক ও শ্রদ্ধেয় ভাষায় তিনি তাঁর বিস্মিত পূজা সমাধা কর্রতে পারতেন যে সেই লোকশ্রুত স্তবদ্কমতায় (ততার জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে), ঢের নিরেট অসুরও দেবতা হয়ে উঠেছে। তাঁর সমালোচনায় অনেক প্রগাঢ় রচনার সছে ঢের অপাঠ্য গ্রন্থেরও অন্দ্দ্য বন্দনা খচিত হয়েছে অসংখ্য উজ্জ্জল শব্দে, ঢের সাধারণ লেখক তাঁর বিস্ময়কর বাক্যরাজির অবিস্মরণীয় প্রাসাদে অমর ঘর পেয়েছে। এই মনোরম শ্রদ্ধাচ্চা, তাঁর যুগের বহু দরিদ্র রচনাকে অসামান্য উচ্চতা দিলেও বাংলা সাহিত্যে বি্বস্ত সমালোচনা দেয়নি। মোটকথা তিনি সাহিত্যের নিরাসক্ত সমালোচক হননি ; সম্তবত হতে চানও নি। বাল্লা সাহিত্যের ক্ষমাময় প্রগাঢ় পিতা ও লালনকারী হিশেবে এই সাহিত্যের শিঙ-উদ্যমকে স্পষ্টোক্তির নির্বিবেক আঘাতে প্রহত করা তাঁর পক্ষে অসম্তব ছিল। হয়তো এইজন্যেই সমালোচনার কঠিন দায়িত্ব থেকে আজীবন পালিয়ে বেড়িয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার তুলনায় সমালোচনা বিভাগ यে সং্খ্যাম্বষ্পতায় এত দীন, ব্যাপারটি ভেবে দেখার মতো।















 তলদেশময় এই আালাচনা, এত স্বয়ষর ও প্রবুদ্ধ বে, মাঝে মাঝে ভুল করে ভাবতে ভালো
 ধরনनে পররির্ত্ন না ঘটেলও আমাদের যুাায়ত অনড় ভাননাদুলোর আযূল বদল না হাল তাঁর নিজের মত্বাদূর বাইর গিয়ে তাঁর রুচার ওপর ভিন্নতর আলোকপাত সত্যি সত্যি



এ্রকন ব্যাগ্য সমালোচকের সুলভ শিষ্মা ও দৃপ্ত প্রতিতার অধিকার ছিল প্রমথ



 বাং্লাদ্দলের সাহিত্যসমাজে প্রায় একঘরে হন। ফলে অনেকট্ট। তার বিপুল প্রজননের একক বাহনের দরকারে সমুজপত্র প্রকালর বিষয় চিত্তা করেন। बই দুরুহ সক্কট প্রমথ


 বাহ্লা সাহিত্যের আলোকিত বিদৃষকের পদ। মাবে মাবে প্রগাঢ় হয়ে ওঠার মহৎ সদিচ্ছ দেখালও মৃলত দায়িয়ীন ‘সাহিত্য খেলা’ নিয়ে নিমগ্ন রহলেন। সাহিত্যে


২ এ-ক<া যেন আমরা না ভুলি যে ‘লেখা লেখা খেলা’ কষাটি তারই উষ্ভাবন। আखীবন শুখু খেল—সমস্ত বাপারে ঐৰধু খেলা করতেই তিনি ভালোবাসতেন। তাঁর সাহিত্য এই বয়সহীন নাবালক খেলার শিকার হয়েছিন।

নিজ্জেেও ১ককিয়েছে; এবং তার লোকশ্রুত হাস্যরসের সপ্রতিভ পাপ, বুদ্ধির অজাা্ত,
 বাজারে চালাচ্ছে।
 মোহিতাল। সাহিত্যের জন্যে এবটা বন্য, জাত্ব, পেশিবহুল প্রেম ছিল তার। । বাল্লা সাহিত্যকে তিনি ভালোবাসততন কোনা সমৃদ্ধ গোত্রের আদিম জনनীীর মতে। জত্তু মতো, পশ্র মতে জম্মান্ধ সেই আসক্তি-কামুকের মতো, ধর্ধ্বকে মতেে উদ্গ, লোডী, ফ্ফমাহীন, নিফৃতিইীন ও বিতীষণ। সাহিত্যকে তিনি নিজের দেহের রক্ক্মাংস
 অडिघাত বা মৃদুত্য পচন তাকে অস্বস্ত করত। সাহিত্যের কৃশল চিত্তায় তাঁর সতক,
 সাহিত্যের ভ্যক্কর দেহরকক করে তোল-তিনি বাং্লা সাহিত্যের क্যাহীন সমালাচক হয়ে দাড়ান। স্বাধিকর নিয়্যোগ তাঁর बে হাত মৃর্থ্র ভিড় शট匕্যে বাহ্লাসাহিত্তের মাথার উপর রাজছঅ ধরে রেখখেছিল, সে হত নির্ডীক, ঋাজ, অনমনীয়

 এদhলে তিনিই প্রথ্ সমালোচ যিনি সমালোচ্নাকে সাহিতসাধনার প্রধাन অবলশ্বন করেছিলেন। ভুললে অপরাধ হবে ঝে রবি-ক্বলিত অধুনা-মুখর বাল্নাদদশে মাইরেল
 তাঁরই অবদান।
তবু তাঁর সমালোচনা অনেক্খানিই বিফল। নিজ্জে প্রতিভা ও সাহিত্যবাধের ওপর এবটট গরিলার মতে বিবাস ছিল তার। সাহিত্যকেও তিনি একটা গরিলার মতো ভালোবাসতেন। তাঁর সারাজীবনের আলোচনাকে বে উফ্টটতাবে আমুরুক ও একপেশে লাগে তার কারণও তার ভেতরকার এই গর্রিলা। একটা পেশল জান্ত্ব অসুরের মতো তিনি চলতেন। ম্ব-ম্বভাবে তিন ছিলেন দেহাদী-শাক্ত ; ‘দদের দেহনী’’ ওপর মদনের দেউল রুনা ক্যতে চাইতেন জীবনবাপী সাহিত্য আলোচনায় নিজকে তিনি
 করে, নিজকে নঞ্ন ও বিবশ্ত্র করে দ্যা তার জীবক-অভ্যাসের বাইরে ছিল। এ কারণই তাঁকে মনে হয় একজন ম্ঠকহীন হারকুলিসের মরো, যাঁর পেণির বিধজয়ী শক্তি প্রদর্শব-আলো পায়নি। বাল্লা সাহিত্যের সমালাচনায় অভাবিত স্বাক্ষর র্রাখলেন তিনি, কিষ্ুু তবু হয়ে রইলেন সমালোচনা-জগাতে মৃর্তিমান বিষীষিকা‘‘ালাभাহড়’; অনেকক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, অবাঙ্ডিত ও বিরক্তিকর। তাঁর বলবান অতিবিধ্বাস তাকে ভারসায্য থেকে বঞ্কিত করে।


অরাবীন্দ্রিক। এর কারণ, মানস-গঠনে তিনি, রবীন্দ্রনাথ নন, বক্কিমের সগোত্র। বক্কিমের মতো তিনিও ক্লাসিকাল লেখক-বুদ্ধিশাসিত, প্রথাসশ্মত, নিয়মানুবর্তী ; বক্কিমের মতো গদ্যে যুক্তিনিষ্ঠার অবিচল সাধক ছিলেন তিনি। তঁঁর গদ্য বুদ্ধির জীবিত ইস্পাত। এই গদ্য ঋজু, কঠিন ও সংহত। যুক্তির ছেনিতে পাথর খুঁদে বার-করা দেহ, বাহ্ল্লাহীন, নিটোল, সমর্থ ও অস্থিয়; আজীবন তিনি মননের কংক্রিট-করা রাস্তায় হেঁটে গেছেন তাঁর গদ্যে-শৈথিল্য, বিচ্যুতি ও পতনরহিত।

যুক্তির এই ধাত্ প্রাধান্যই রবীদ্দ্রনাথের গদ্য থেকে তাঁর গদ্যকে আলাদা করেছে। শুধুমাত্র গদ্যে নয়, অন্যক্ষেত্রে এই মননমানতাই তাঁর মহান পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিহ্যেছিল। এই নিরাপোষ যুক্তিপ্রাধান্যই তাঁকে মহৎ ও দুর্বল রাবীীদ্দ্রিক সমালোচনাপদ্ধতি থেকে সরিয়ে এনে মননের নিরপেক ভূমির ওপর দাঁড় করিয়েছিল। সুধীন দত্ত বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে লোকোত্তর অবদান খুব একটা রেখে যাননি, তবু সাহিত্যের এই ধারায় দীর্ঘকাল স্মরণীয় থাকবেন এজন্যে যে, সাহিত্যের এই অঙ্গে আপোষহীন যুক্তিনিষ্ঠার ভিত্তিস্থাপন তাঁরই কীর্তি। সমালোচনায় অযथा উদ্বেলিত হননি তিনি কখনো; সাহিত্যশিক্ষার সংকীর্ণতা বা সাহিত্যবোধের ক্লীবতার বাইরে বাস করেছেন। অর্থহীন স্তব ও অনুদার পক্ষপাত-কোনটাই তাঁর শাণিত মননকে অধিকার করতে পারেনি। মঝে মাঝে ‘নির্মোহের’ প্রতি অতিরিক্ত মোহ্রেস্ততা তাঁর সাহিত্যবোধকে বৈকল্য দিলেও সুধীন দত্ত বাল্লাসাহিত্যের অন্যতম চরিত্রবান সমালোচক।

বুদ্ধদেব বসু সাহিত্র্রতিভা হিশেবে যতখানি, তার চেয়ে বেশি তিনি সাহিত্যপ্রেমি। তাঁর প্রেমে মোহিতলালের অর্ধ পৌরুষ নেই ; একটা স্পর্শকাতর যৌবনের সুকুমার মাধুরী দিয়ে সাহিত্যকে তিনি ভালোবাসেন। বাহ্লা সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর নাম যেসব কারণে দীর্ঘায়ু হবে তার অন্তত একটি এই বে, তিরিশের সাহিত্য-আন্দোলনের (বিশেষত আধুনিক কবিতা আন্দোলনের) প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির অনেকটাই তাঁর জীবনব্যাপী সমালোbনার ক্লান্তিহীন চেষ্টার ফসল। বুদ্ধদেব বসুর গদ্যভাষা জোছনাপ্বিত। সাহিত্যের ফ্যাকাশে রক্তহীন ও তথ্যময় বিষয়গুলোও তাঁর অন্ন্দ্যি ভাষার গুণে রমণীয় লাগে। কিল্ত বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনায় সাহিত্যের নম্র, সুশীল ও সংবেদনমদির অনুভূতি হেপরিমাণে আছে; ব্যাপ্ত, গভীর ও তলদেশগামী অনুধাবন নেই সে পরিমাণে। বারবারই মনে হয়, সাহিত্যের प্বকময় উপরিতলকে তিনি ভালো চেনেন। এবং হয়তো এজন্যেই, অপেক্ষাকৃত দ্বিতীয় ল্রেণীর লেখকেরা—তাঁর রচনায় যতখানি পরিপৃর্ণ উজ্জ্রল বিশদ ও মনোরম, গভীরতর লেখকেরা ততখানি নন। প্রগাঢ লেখকদের বেলায় তিনি প্রায়শ অসমালোচকজনিত, পলায়নবাদী ; দায়িত্বশীল বিচারকে এড়িয়ে গেছেন। এসব ক্ষেত্রে তিনি বহিরঙপ্রধান, বর্ণনাযূলক, উদ্ধৃতিময় ; উদ্বেলিত ও বাক্মবুল।

[^0]
## পরিশিষ্ট

এ রচনার স্বক্পায়তন পরিসরে, সহক্ষেপে, বাহ্লাসাহিত্যের প্রধান সমালোচকদের ঈষৎভাবে ছুঁয়ে একটা আলোচনা দাঁড় করাবার চেষ্টা আছে। আলোচনাটিকে আরও পরিসরময়, তথ্যবহুল ও সম্পূর্ণ করা যেতে পারত। সহকলিত হতে পারত অনেক টীকা, উদ্ধতি ও উধ্লেখ, যাতে করে এই রচনার যুক্তিগুলোকে পাঠকের চোখে তুলে ধরা যেত স্পষ্টতর অর্থময়তায়। পরিসরাভাবে সেসব অনেক কিছুরই স্থান দেওয়া গেল না। এমনকি এই সাহিত্যের এমন অনেক উজ্জ্qল ও সফল সমালোচক সম্মন্ধেও নীরব থাকতে হল যাঁদের সমালোচনা এযাবৎ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঢের দামী•উপহার দিয়েছে- এবং এই সাহিত্যের সমালোচনা প্রসক্গে যঁদের নাম অনুল্gেখিত হওয়া অন্যায়।

তবু এ-কথা হয়রো অল্পবিস্তর মেনে নেওয়া যায় যে, এই নিবন্ধে আলোচিত ব্যক্তিরাই বাং্লা সাহিত্যের প্রধান সমালোচক প্রতিভা ; এবং এই সাহিত্যের সমালোচনা-প্রাসাদের এ্ঁরাই মূল ভিত্তি। মূল ভিত্তি, কিন্ত্র এ্রদের সংখ্যাদৈন্য দুংখজনক। এত দুঃখজনক যে বাংলা সাহিত্যের কতিপয় উৎকর্ষময় শাখার পাশে সৃষ্টির প্রাচ্র্যের বিচারে সমালোচনা মর্যাদাবান উচ্চতা পায়নি। অথচ সাহিত্যের গত একশ বছরের অত্প্রজ সৃজনশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে আরও প্রচুর ফলবান সমালোচনা আমাদের হাতে আসবে, এমনটাই প্রার্থিত ছিল। আশা করা গিয়েছিল, ঢের নতুন লেখক সবলতর হাতে এই অসম্পুর্ণ শাখাটির নিত্যনতুন দিগন্ত উণ্মোচনে যত্নান হবেন, সংযোজিত হবে ভিন্নতর অভিজ্ঞতা, স্বাদ ও দৃষ্টিতসি ; অনুসৃত হবে নতুনতর পরীক্ষা ও প্রয়াস, যার ফলে এই সাহিত্যকে শততলে ตুঁত্যে চিরে চিরে যাচাই করে দেখা সম্ভব হবে। বলতেই হয়, এই প্রত্যাশা অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে।

এই রচনায় বাং্লা সাহিত্যের প্রধান প্রধান সমালোচকদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি একটি দিকের প্রতি অগুলিনির্দেশ করেছি। দেখাতে চেয়েছি তাঁদের অনেকের সমালোচনার অসংখ্য উজ্জ্রন দিক থাকা সল্বেও, কোনো-না-কোনো ক্ষেত্রে এসে তাঁরা ব্যর্থ। এর কারণ, ভারসাম্যময় সমালোচক দৃষ্টির অভাব। উপন্যাস বা কবিতার মতো, সমালোচনার ক্ষেত্রে, লোকশ্রুত প্রতিভা আজ পর্যন্ত এ সাহিত্যে আসেনি। এটা বাং্লা সমালোচনার পক্ষে সত্যিকার দুঃখের কথা। বষ্কিচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ-যাঁদের মধ্যে এই প্রতিভার উচ্চতম সাফল্য লক্ষণীয় হয়েছিল, তাঁরাও কাল ও পরিপার্ধের বিরুদ্ধাচারের কারণে সমালোচকের খণ্তিত মূল্য পেয়েছেন। এইজন্যেই বাল্লা সাহিত্যের ‘প্রধান ওপপ্যাসিক’ কিংবা এই সাহিত্যের ‘ধ্রধান কবি’ বলতে যেমন আমরা চোখের সামনে একজন বা দুজন ঔপন্যাসিক বা কবিকে দেখতে পাই, তেমনি ‘প্রধান সমালোচক’ শব্দ্টট উচ্চারণের সঙ্গে সজ্গে কোনো একজন বা দুজন সর্বসশ্মত প্রতিভা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান না। সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁদেরকে, অপরাপর অনেক প্রতিভার দঙ্গল থেকে আমাদের খুজজে বার করতে হয়-এবং এই কারণেই তাঁদের প্রতিভার অবধারিত শ্রেষ্ঠচন্বে আমাদের সন্দেহ যায় না।

বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনার প্রভাব উত্তর-তিরিশের সমালোচনাকে উপকৃত ও ক্ষতিগ্রিস্ত করেছে। বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনায় এমন একটা লঘু ও আপাতশোভন দিক আছে যা সাহিত্যের উজ্জ্gল সাং্বাদিকতার নামান্তর। আমাদের সমকালের ঢের সমালোচক-প্রয়াস যে অর্থময় হতে পারেনি, তার কারণ তাঁদের অনেকেই বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা পদ্ধতির এই প্রতারক দিকটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশের প্রচেষ্টা সাহিত্যের অবাধ সাঙ্বাদিকতা করেছে সমালোচনার মহৎ নামের ছদা|বরণে এবং তথ্যকে নিজের অজান্তে সত্যের নামে বেনামী করেছে। গভীরতাহীন আকশ্মিক, ও চোখ-ধাঁধানো উক্তি করার প্রতি বুদ্ধদেবীয় লোভ যা সাহিত্যচেষ্টা হিশেবে একট্ট ত্বকসর্বস্ব ব্যাপার-আমাদের সমকালীন সমালোচনাকে প্রভাবিত করেছে। তিরিশোত্তর অধিকাশশ সমালোচনা যে দায়িত্বহীন মন্তব্যে ঠাসা, তার মূলেও এই প্রবণতার দান আছে।

বুদ্ধদেব বসুর পর তরুণতর যারারা তাঁর পরে সমালোচনায় নেমেছেন, তাঁদের মধ্যে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যাঁর দিকে আডুল দেখিয়ে বলা যাবে : ‘এই সেই প্রতিভা, যাঁর চেষ্টা শ্রম সাফল্য বাললা সমালোচনায় লোকোত্তর ফসল দিতে যাচ্ছে।’ সাহিত্যের জন্যে সেই ভালোবাসা, শ্রম ও দায়িত্ব নিয়ে কোনো সপ্রতিভ হাত এখন পর্যন্ত দেখা গেল না। গত দুই দশ<ে, ইতস্ততবিক্ষিপ্ত, যাররা সমালোচনায় হাত মক্শ করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদের খুব অল্পের চেষ্টার মধ্যেই সত্যিকার দায়িত্বশীলত দেখা গেছে। সমালোচনার এসব চেষ্টাগুলো আকশ্মিক, বিফ্মিপু ও গভীর অর্থে উল্দেশাফীন। আমাদের সময়কার অধিকাংশ সমালোচক প্রতিভা এখনো তিরিশের বহুলব্যবহারজীর্ণ সমালোচনা আদর্শের অক্ষম অনুকরণে অবসিত। নিষ্ঠাবান সমালোচকের হাত, গত দুই দশকে, সাহিত্যের সপ্রেম কর্তব্যবোধের তাড়নায় উদ্যেগী আগ্রহ দেখিয়েছে খুব অল্পই।

১৯৬৬

## শিশুসাহিত্যের শিশুহীনতা

শিওসাহিত্যের প্রকৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করলে সচেতন পাঠকমাত্রেই যে-বিষয়টি অনুভব করবেন, তা হল যে, শিশ্সোহিত্য প্রধানত শিশদের জন্যে লেখা হয় না। আসলে এই সাহিত্য লেখা হয় বড়দের জন্যে ; শিশুরা সেসব পড়়ে থাকে।

কথাটা হঠাৎ গুনলে স্ববিরোধী মনে হতে পারে। প্রকৌশল বা রসায়নশাস্ত্র সম্ষন্ধে যাঁরা বই লেখেন, তাঁরা লেখার সময় স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেন যে তাঁদের বইগুলো পাঠকেরা, অন্ততপক্ষে প্রকৌশলী বা রসায়নবিদেরা বুঝতে পারবেন। কিস্তু শিশুসাহিত্যের বেলায় ব্যাপারটা উল্টো। এই বিষয়ে রচিত সাহিত্যের গভীর বিষয়টা শিওুরা যে কোনোদিন বুঝতে পারবে না, এ-কথ্থা অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ হিশেবে ধরে নিয়েই শিওসাহিত্যের লেখককে লিখতে বসতে হয়।

অবশ্যি শিশুসাহিত্যের লেখকদের এই অন্যায় বা অযৌক্তিক (?) মনোভাব যে একেবারে কারণহীন, তা নয়। তাঁরা-বে শিশুদের বোঝার জন্যে সাহিত্য রচনা করেন না তার কারণ, বোঝার বিষয়টাই শিশুদের বিষয় নয়। প্রকৌশল বা রসায়নশাশ্ত্র তো সুদূর, শিশুদের বিষয়ও শিশুরা বোঝে না। আমার ধারণা, শিশুসাহিত্য যদি শিশুদের বোঝার জন্যে লেখা হত, তবে কোনো শিঙ্ এই সাহিত্যের পাঠক হত কিন্না সন্দেহ।

শিওুসাহিত্য শিওুদের বোঝার জন্য লেখা হয় না, লেখা হয় শিশুদের আনন্দের জন্যে! ‘শিশ্সাহিত্য বড়দের জন্য লেখা হয়-এ কথাটার অর্থ ছল, এই সাহিত্যের বোঝার বিষয়টুুকু লেখা হয় বড়দের জন্যে। অর্থাৎ এই সাহিত্যের গভীর বক্তব্য্যুঝুু, ব্যক্ত নিবিড় অনুভবট্রট্ূু, শোক পিপাসা ও বিয়োগের লোকশ্রুত যন্ত্রাট্টুদু শুধু লেখা হয় বড়দের জন্যে। শিওুরা এর বাইরের রঙচঙে রভিন জামাটুবু হাতে পেয়েই খুশি, এই সাহিত্যের রাপের অनীক জগৎটूরূতে হঁটতে পেয়েই খুশি, তাদের স্বপ্নের অপরাপ বিশ্ময়কর পৃথ্থীটুকুকে পেয়ে, ক্মনীয়তার অনন্য সোনালি মৃর্ছনাটুকুকে পেয়েই খুশি। নইলেー মা তুনে কয় হেসে ক্রেদে
গ্যেকার তার বুকে বৈঁেে ইচ্ম হয়ে ছিলি মনের মানারে।

শ্শু-কবিতা হয় কী করে ? এর ভেতরকার গভীর ব্যাপ্ত দার্শনিকতাটুকূ শিশুর দূর্বল ও অপরিণত পরিপাক-ক্ষমতয় গৃহীত হওয়া কি সম্ভব ? এই পঙক্তি তিনটির সেটুকুই শুধু শিশ্তদের যেটুঝূু সেই রভিন জামার অংশএর অন্তর্গত বক্তব্যটুকুকেে বাদ দিয়ে ফে-অন্শটুকু অধুমাত্র সঙীতের, মৃর্ছনার—যে মৃর্ছনার ঢেউয়ে তেউয়ে সে একসময় গানের অন্দ্দ্য জোছনার সমুদ্রকে খুজজে পায় মধুমতির মোহনায়।

শিশুদের জীবন শিঙ্ডাহিত্যের প্রধান উপস্থাপনার বিষয় নয় বলে শিওসাহিত্যে শশশুদের সংখ্যাও স্বাভাবিকভাবেই কম। লক্ষ করলে দেখা যাবে, শিঙ্সাহিত্যে যাদের বড় করে আঁকা হয় তারা প্রায় সবাই বড়সড় মানুষ। লম্ধা জোব্বা-পরা তাদের বাবা মামার বয়সী—নিদেনপক্ষে বড় ভাইবোনদের। যাদের জীবনের স্বপ্ন, ক্ষোভ, উদ্যম ও বিফলতার ছেটট ছোট অজস্র রঙিন ইট দিয়ে রচিত হয় শিশুসাহিত্যের স্বপ্নিল বিচিত্র ঘরবাড়িতারাও বড় মানুষই, শিশ্ নয়। শিশুসাহিত্যের সবকিছুই বড়দের--শুধু চোখদুটো শিশুর।

আসলে শিওসাহিত্য একটা সজীব নীল অপার অপৃর্ব আকাশের মতো। লেখকেরা সেই পৃথিবীর কার্নিশ কার্নিশে, মাঠে, ফুটপাথে, পার্কে, টিনের চালায়, সর্বত্র ছৃদয়ের অপার অজস্র বর্ণিলতার অবিষ্বাস্য কারুকাজ ছড়িয়ে দেন জাদুকরের মতো। সকালবেলায় घুম থেকে উঠে শিণুরা অবাক সেই পৃথিবী-জোড়া হয়ে রঙের হত্যাকাণ্ড দুচ্চাখ ভরে দেখে। তারপর, অনেকটা নিজেদের অজান্তেই সৌদ্দর্যের সেই অনুপম পাত্রের মধ্যে তাদের অनীক ঠোট ডুবিয়ে দিয়ে শুষে নেয় অন্তহীন সে বর্ণিলতার চিন্ময় জগৎ। তারপর, সবটুক্র প্রিয় রঙ চুরি করা হয়ে গেলে, শিশুরা যে-যার মরো ঘরে ফিরে যায়। বড়দের জন্যে ফেনে রেখে যায় রচনার ‘দরকারি’ বক্ত্ব্যটুক্রু। বড়রা সেই পরিত্যক্তু অণ্শটুকূরে তাদের হারান্না শৈশব থেকে চেয়ে আনা অপরাপতার সাথে মিশিয়ে, জ্যাম মাখানো রুটির মতো স্বাদু করে তুলতে চেষ্টা করে।

## २

শিশুসাহিত্যে যে বড়দের চেয়ে শিশুদের পদপাত কম, তার কারণও শিশুরা। শিশুরাই শিওুদের কথা শুনতে চায় না। ‘শিশু’ তাদের কাছে এক পৃথিবী-জোড়া অসহায়তার প্রতীক। তারা যে শিও, ভালো করে ছাঁটতে পারে না, অশ্ট্ধ বাংলা বলে, প্রতিদিন বড়দের লাঞ্ৰনা-গঞ্জনায় উৎপীড়িত হয়-এসব কঠিন ও বেদনাদায়ক সত্যগুলো শুনতে তাদের খুব আপত্তি। একজন শ্শ যে নেহতই শিশ, এ-কথা তাকে বোঝাতে গেলে সে যতখানি বিরক্তি ও হতাশা অনুভব করে, আর কোনোকিছুতেই সে তা করে না। ফলে «ে-সাহিত্যে শিশুকে নেহাতই শিঙ হিশেবে আঁকবার চেষ্টা করা হয়, তার করুণ অসহায়प্ব<ে বারবার তুলে ধরার চেষ্ঠা করা হয়, তেপান্তরের মাঠে ডাকাতদের সজ্গে লড়াইয়ে তাকে সমর্থ বিজয়ীর বেশে চিত্রিত করা হয় না, বরং বড়দের অন্যায় শাসনের নিচে তার করুণ ও অপমানিত জীবনের বাস্তব ও লাঞ্ছনাপৃর্ণ ঘবিতে ভরে রাখা হয়-শিশু সে-সাহিত্যে কখনোই খুব একট্টা উৎসাহ পায় না।

একটা শিওুর মনের প্রবলতম কামনা বড় হতে চাওয়া। সেই চেহারাতেই সে নিজেকে কম্পনা করতে ভালোবাসে, আজ যা সে নেই, কিন্তু যা সে একদিন হবে। কিন্তু খুশিমতো যেহেতু হঠাৎ করে বড় হৃওয়া যায় না, তাই সে সবকিছুতে বড়দের নকল করে বেড়ায়। লুকিয়ে বড়দের চটি পরে নিজেকে র্রপকথার আতিকায় রাজাবাদশাদের মতো ভাবতে ভালোবাসে, সেলুনে গিয়ে বড়দের মতো চুল ঘাঁটতে চায় এবং কবে তার চোয়ালে চিবুকে বড়দের মতো গোফফদাড়ি উঠে তাকে দশজনের মধ্যে কেউকেটায় পরিণত করবে সেই দুল্লভ ও ইপ্সিত দিনটির আশায় করুণ সময় যাপন করে। সেজন্যে সেই সাহিত্য পড়তেই আনন্দ তার বেশি মেখানে তাকে আঁকা হয় বড়দের মরো করে, সপারগ সপ্রতিভ মানুষ হিশেবে, বড়দের মতো অনেক অসম্তব ও বিग্ময়োজ্জ্, অভিযানের দিগ্গিজয়ী নায়ক হিশেবে—বেখানে দাঁতহীন মুখের অপরিসীম দুর্ভাগ্যের জন্যে তাকে প্রতিনিয়ত উপহাস্য হতে হয় না, ঘরে বাইরে মাস্টারের উৎসাহী হাত কারণে-অকারণে তার নিরাপরাধ দুই কানের দিকে অন্যায়ভাবে এগিয়ে আসে না, যেখানে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফেরার দুর্লংঘ্য আদেশ মাথার ওপর ম্ত্যুদণের মতো ঝুলে থেকে তার বৈকালিক আনন্দকে প্রতি সন্ধ্যায় নির্দয়ভাবে হত্যা করে না। সেখানে সে নিজেকে দেখতে চায় এইসব নির্ধারিত অত্যাচারের বাইরে কোনো খোলা জায়গায়-মুক্ত স্বাধীন একজন সমর্থ মানুষের ভূমিকায়-যেখানে এইসব সার্বক্ষণিক উপেক্ষা, অবহেনা, অপমান নির্মম আघাতে তাকে মাটির সঙ্গে নুইয়ে দিতে ব্যর্থ; যেখানে পৈতৃক দারিদ্র্য ও অপমানের চাপে ক্লিষ্ট ছেঁড়া জামা-পরা নিচের ক্লাশের অথর্ব অপদার্থ ছেলেটি সে নয়; যেখানে সে রাজার ছেলে—রাজপুত্র—যেখানে তার বিদেশ যাত্রার আয়াজনে সমষ্ত রাজ্যে লোরগোল ওঠে, সগ্তুডিগা মধুকর সাজে, ঘাটে দুoখিনী মায়ের সঙ্গে অগণিত পুরনারী তাকে অশ্রুজলে বিদায় দেয়; বেখানে অপরিচিত ব্যাঙমা-ব্যাগমী তাকে রাজপুত্র বলে চিনতে পেরে পিঠঠ বয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করে দিয়ে আসে; যেখানে পধ্খীরাজ ঘোড়ার পিঠে চেপে সে (মে এ যাবৎ একটিবারের জন্যেও ঘোড়ার পিঠঠ চড়বার সুযোগ পায়নি) অনায়াসে কড়ির পাহাড় শচ্খের পাহাড় পেরিয়ে যায় এবং তারপর একদিন ঘুমন্ত নির্জন রাজপুরীতে পৌছে দামি খাটে গা এলিয়ে শুয়ে থাকা তার চিরকালের রাজকন্যাকে সোনার কাঠির আষ্ঠর্য জাদুতে জীবনের কোলাহলে ফিরিয়ে আনে। এখানে শিশ «ে-রাজপুভ্রকে দেখতে চায় তার গক্পের পৃষ্ঠায় সে তার মতো অসহায় কোনো শিও নয় ; সে বড় মানুষ-সাহসে, শক্তিতে, সস্তাবনায় উজ্জীবিত ও সম্পন্ন। সেখানে রাজপুত্রের চেহারা তার মতো অল্পবয়সী হলেও ক্ষতি নেই, বরং ভালোই। কিন্তু তার আচার-আচরণ, কার্যকল্লাপ ও সাফল্য বড়দের মতো হওয়া চাই। দিগ্মিজয়ী বীরপুরুষদের অঘটনঘটন প্রতিভার উচ্ছুত সম্ভাবনা থাকা চাই তার রক্তে।

শিশ তার জীবনব্যাপী অসহায়তার ও উপেক্ষার প্রতিকার দেখতে চায় তার সাহিত্যে—তার জীবনব্যাপী অনাদর ও উপেকার লোকশ্রুত প্রতিশোধ শ্খোজে। তাই

তার নায়ককে হতে হয় বিজয়ী বীরপুরুষ, শক্তি ও সাহসে সোচ্চার, অসম্ভব ও অবি্বাস্য গৌরবের প্রতীক। মে জীবনে সে বাস করছছ, সে জীবনকে নয়, যে মানুষ হবার সে স্বপ্ন দেখছে প্রতিমুহূর্তে, তাকেই চিত্রিত দেখার আকাঙ্ফায় সে ঝুঁকে পড়ে তার সাহিত্যের পাতায়। ফলে তার গপ্পের অগপিত ঘটনার ভিড়ের ভেতর যে সপ্রতিভ নায়কটিকে আমরা অসীম দুঃসাহসে হেঁটে বেড়াতে দেখি সে শিশ নয়শিশুর স্বপ্ন। শক্তিতে, গৌরবে, সপ্রতিভতায় ও অবিবাস্য কার্যকলাপে সে শিশুর বিপরীত-তারই সব অত্যাচারী বয়সী প্রতিপক্ষ। ফলে শিশুদের গল্পের পাতায় অপরিচিত অগণ্য মুখ্রে ভিড়ের ভেতর শিশুকে কো巾াও খুঁজ্ে পাওয়া যায় না। নির্বাসিত--শিশু থেকে যায় গল্পের বাইরে, নিঃশব্দে, পাঠক হয়ে শ্রোতা হয়ে। শিশুর আকাষ্ধিক্রিত জগতের গল্প যাদের পদশব্দে সচকিত হয়ে এগিয়ে চলে; যাদের বিচিত্র কার্য়কলাপে, কীর্তিতে, বীরত্বে, সংকন্পে, অভিযানে শিও্তাহিত্যের পৃষ্ঠা মুখর হয়ে আছ্; তারা সবাই বড় মানুষ। এইজন্যে শিওসাহিত্যের অপরিণত শিশুতোষ প্ঠ্ঠায় বড়রাও তাদের জীবনের আপনজনকে খুঁজে পায়-এ্রসব গক্পের জনাকীর্ণ অनীক ভিড়ের মধ্যে নিজেদেরই হেঁটে বেড়াতে দেখে। এ কারণেই অন্যান্য সব সাহিত্যের মত শিওসাহিত্যও বড়দের সাহিত্য হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যদিকে, একই সঙ্গে, এইসব সাহিত্যের অন্তর্গত চরিত্রের খাপছাড়া, অদ্ভুত, উড্টট খেয়ালিপনা, কল্পনার মণিমাণিক-চমকান্নে রভিন অপরাপ জগৎ, সাতভাই চম্পার ঈপ্সিত দেশ, সত্যালাপী ণকপাখি, স্বপ্ন ও বাস্তবের অলৌকিক আলোছায়া শিखুর কল্পনাকে এক মুহূর্তে সাত সমুদ্র তেরো-নদী পার করিয়ে রূপসী দিগন্তের সোনালি সম্ভাবনায় মুক্তি দেয়। আর শিঙ্-নিজের অজান্তেই যেন গৃহীত হয়ে যায় সেই র্রপময়, স্বপ্নময়, আলোময় পৃথিবীর বিশ্ময়বহুল নির্জনতার ছায়ায় ছায়ায়আত্মবিস্মৃত, সে হেঁটে বেড়াতে শুরু করে এইসব গল্পের আজব উজ্ভট লোমহর্ষক অবাস্তবের রাস্তা ধরে। শিশুর অপার কৌতূহল ও ঔৎসুক্য আমাদের চিরচেনা রাজবাড়ির নিবিড় বাগানে সাতভাই চম্পা হয়ে গান গায়।

১৯৬৯

## বক্তা মুনীর চৌধুরী

যে তিনটি বিশিষ্ট অুচের জন্য তরুণ মুনীর চৌধুরী তাঁর সমকালীন সহযাత্রীদের চোখে ‘অসাধারণ’ হিশেবে চিহ্তিত হয়েছিলেন, তা হল : ১. সমকালীন সমাজের পক্ষে অসামান্যরকমে অগ্রসর তাঁর বামপন্ইী চিন্তাধারা ; ২. নাট্যকার হিশেবে তাঁর উজ্জ্রল সাফল্য ; ও ৩. তাঁর অসামান্য বক্তৃত প্রতিভা।

অবশ্য বামপন্থী রাজনীতির ক্ষেত্রে, জীবনের প্রথম পর্বে, স্বক্পকালের জন্য হলেও, তিনি তাঁর প্রগতিবাদী চিন্তাধারা ও বিশ্ময়কর কার্যকলাপের যে অমিত দুoসাহস দেখিয়েছিলেন, তাকে আমি তাঁর সুস্থির জীবন-বিব্বাসের ফল না বলে বরং অনুপ্রাণিত ও অপরিণত তারুণ্যের সাময়িক উচ্ছাসই বলব। এর প্রমাণ, অতি অল্পকালের মধ্যেই শক্তি ও বিব্বাসের উচ্চতম সেই শীর্ষ থেকে তাঁর দুুখজনক স্খলন। হয়তো নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন ও দুরতিক্রম্য বাস্তবের মুখ্খামুখি হয়ে তিনি বুঝরে পেরেছিলেন যে ঐ উদ্দাম, উত্তেজনাপূর্ণ ও জনকোলাহ়ল মুখরিত কঠিন সগ্র্রামী জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিতৃপ্তিপ্রত্যাশী গৃহমুখী অন্তর-প্রকৃতির বিরোধের কারণেই অমনটা হয়েছিল।

কিক্তু নাট্যপ্রতিভা ও বক্তৃতাক্ষমতা সম্পূর্ণভাবেই লি তাঁর নিজের 心্নিশি। এ দুটি ব্যাপারে তাঁর জীবনময় আগ্রহ ও উদ্দীপনায় কোনোদিন ক্ষান্তি দেখা যায়ানি। যৌবনের প্রথম পর্ব পেরোবার পর এ দুটি বিষয়েই তিনি নিজেকে প্রধানভাবে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে নাটক রচনা ছাড়াও, বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে যাবার ব্যাপারে তিনি ক্ষাত্তিহীন ছিলেন।

নাট্যকার হিশেবে প্রথমজীবনে যে প্রতিশ্রুতি তিনি দেশিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে সে প্রতিশ্রুতি কতখানি সফলতাকে স্পর্শ করেছে তা বলা দুজুহ; কিন্তু তাঁর বক্তৃতাপ্রতিভা আজীবন ছিল সমানভাবে উজ্জ్রল সাবলীল এবং প্রতিভা ও স্বতঃশ্ফূর্ততায় দীপ্তিমান। বয়সের সঙ্গ সঙ্গে তাঁর বক্তৃতাপ্রতিভা শব্দপ্রয়োগের কূশলী চাতুর্যে বক্তব্যের নিটোল ও বালুল্যহীন ভারসাম্যময়তায়, প্রাণবন্ততায়, ব্যাপ্তিত ও সম্পন্নতায় ক্রমশ হার্দ্য ও প্রসাদমধুর হয়ে উঠেছিল। আমার তো মনে হয়, যদি কোনো একটিমাত্র ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরী তাঁর সামগ্রিক অন্তর্সত্তাকে সবচেয়ে অবলীলায়, সবচেয়ে আক্দময়তায়,

পরিতৃপ্তিতে ও পৃর্ণায়তভাবে উৎসারিত করে থাকেন তবে তা তিনি করেছিলেন তাঁর বক্তৃতায়। বক্তৃতাপ্রতিভার সচ্ছল সাফল্যের তৃপ্তিতে মননীর চৌধুরী যেন তাঁর জীবনব্যাপী বেদনাময় ও আত্মঘাতী স্ববিরোধের স্বস্তি ও নির্বাপণ খুঁজেছিলেন।

মুনীর চৌধুরী আমাদের একালের সাং্ক্কৃতিক ক্ষেত্রের সবচেয়ে প্রতিভাবান বক্ত।। কেবল মুনীর চৌধুরী নন, আরো বেশকিছू উজ্লেখযোগ্য বক্তা কালের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়ে সভা-সমিতির মাধ্যমে আপামর শ্রোতা-সাধারণকে নিজেেের চিত্তার ফসল উপহার দিয়েছেন। আমাদের দেশের গত পঁচিশ বছর, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের মতো, অং্শত ছিল বক্তৃতার যুগ। আমাদের ইতিহাসে এটা এমন একটা সময় যখন অসংখ্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে দেশের জনগণ একটি স্বধীীন ও স্বতন্ত্র জাতি হিশেবে বেঁচে থাকার আত্যন্তিক দরকার সম্বন্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরই ফলে স্বজাতির সাহিত্য ও সংশ্শৃতি সম্বল্ধে তাদের মধ্যে দেখা দেয় অভূতপূর্ব ওৎসুক্য ও কৌতূহন। তারা স্বদেশের যুগ-যুগান্তরের ভাষা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সামগ্রিক পরিচয় পাবার আশায় জড়ো হয় এদেশের সাহিত্য ও সাং্শ্ষৃতিক ব্যক্তিত্বদের চারপাশে। তাঁদের কাছে থেকে তারা এসবের স্বচ্ছ পরিচয় জানতে চায়। প্রার্থনা করে বিভ্রান্ত সাশ্ফৃতিক আবর্ত থেকে নিষ্রম্মণের আকাষ্ফিক্রত আলো, উজ্জ্রল উত্তরণের সঠিক পথ ও কর্তব্য। এর ফলে, বাংলাদেশের জন্মলগ্গের ঠিক পূর্বমুহৃর্তে, এক মহান ও অভাবিত জাতীয় প্রয়োজন এদেশের সং্স্কৃতিসেবীদের কাঁধে অপণ করে এক কঠিন ও অপরিসীম দায়িত্ন। সাধারণ, অশিক্ষিত ও অন্পশিক্ষিত জনসাধারণের সামনে দেশের কৃষ্টি ও সং্শ্কৃতির পরিচয় তুলে ধরতে হয় তাঁদের এবং তা করতে গিয়ে, স্বাভাবিকভাবেই, তাঁদেরকে লেখার মতোই নির্ভর করতে হয়েছিল মৌখিক বক্তৃতার ওপর। বছরের পর বছর ধরে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত অসংখ্য অনুষ্ঠান ও আলোচনাসভার মাধ্যমে তাঁরা দেশের কৃষ্টি ও সং্ফ্কৃতি সম্পক্কিত তাঁদের চিন্তাধারাকে দেশবাসীর সামনে উপস্ছাপিত করেছেন।

দেশের এই সার্বিক পিপাসার যুগে যাঁরা জনসাধারণের সামনে বক্তৃতার মাধ্যমে এদেশের নৃতত্ট্বিক, সাহিত্যিক, সাহ্শ্কৃতিক পরিচয়কে তুলে ধরবার ভার নিয়েছিলেন, মুনীর চৌধুরী ছিলেন তাঁদের প্রথম সারিতে। অন্যান্য অনেকের মতো এ ব্যাপারটাকে একটা পালনীয় সামজিক কর্তব্য বলেই ধরে নিয়েছিলেন তিনি। কোনো সভায় বা সাশ্ফ্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তৃত করার জন্যে আমপ্ত্রিত হলে তিনি প্রায় কখনোই তাতে অসম্মত হতেন না। হয়তো এসব সাং্স্কৃতিক ব্যাপারে নিজের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তার কथা নিমগ্নভাবে অনুভব করতেন বলেই এসবকে উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে অসম্তব হত। হয়তো ঐসব সভার অনুপ্রাণিত উদ্যোক্তাদের সপ্রাণ উৎসাহকে প্রত্যাখ্যানের রাঢ় আঘাতে নিষ্প্রভ ও মলিন করে দিতে তাঁর সহজাত স২বেদনশীলতা পীড়িত হত। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসব সভা-সমিতির মধ্যে নিজেকে প্রায় পুরোপুরি সমর্পণ করে দিয়েছিলেন তিনি। এই ‘ভাষণ’-থ্রীতি তাঁকে এতদূর অধিকার করেছিল

বে তিনি তাঁর প্রথম সন্তানের নামকরণও করেছিলেন ঐ অতিপ্রিয় শব্দটি দিয়েই। হয়তো তাঁর অসাধারণ বক্তৃতাপ্রতিভা ও ভাষণ দেবার অপরিসীম আন্দই, দুজ্ষ্ঞেয় নিয়তির মতো, তাঁর অজান্তে, তাঁকে সভা-অনুষ্ঠানের অভিনন্দন-মুখর জগৎ থেকে জগতে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে।

মুনীর চৌধুরীর মার্জিত, পরিশীলিত বাচনভপ্গি, তাঁর সচেতন কৃশলী ও অন্দ্দ্যে শব্দব্যবহারের ক্ষমত, আপোষহীন অভিজাত রুচি, শাণিত বৈদগ্দ্য, সূক্ষ্ম পরিচ্ছন্ন কৌতুকপ্রিয়তত, অসাধারণ পরিমিতিবোধ ও প্রাণবান সাবলীলতা তাঁর বক্তৃতাকে আমাদের কালের শ্রোতাদের কাছে উপভোগ্য ও অনন্য করে তুলেছিন। সাধারণ শ্রোতারা তাঁর বক্তৃতায় চমৎকৃত, অভিভূত ও প্রশংসামুখর হয়েছে এবং অসাধারণত্বের স্পর্শ অনুভব করেছে। তাঁর বক্তৃতার আশ্র ভারসাম্যয়তা তাঁর পক্ষের বিপক্ষের সবার কাছেই স্বস্তিস্বরপ মনে হয়েছে-কোথাও তীব্র কটু বা রুক্ষ হতেন না তিনি। সভা-সমিতিতে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যেকার তীব্র বিরোধ তাঁর অনুকম্পামধুর এবং সহানুভূতিপূর হৃদয়স্পশ্শে নির্বিরোধ এবং সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে পেত। তাঁর এই সহৃদয়ততা এমন উদার ও সর্বব্যাপ্ত ছিল যে যাঁরা বক্তৃতায় তাঁর তীব্র আক্রমণের সম্মুখীন হতেন তাঁরাও তাঁর এই প্রসন্ন সহানুভূতির নিবিড় স্পশ্শিটি অনুভব না করে পারতেন না।

তাঁর বক্ক্তা করবার ছং ছিল সম্পূর নিজন্ব। তাঁর কষ্ঠস্বর ছিল বলিষ্ঠ ও পৌরুষাশ্রিত, यদিও তা নিখ্থুত ছিল না-ক্ঠঠম্বরে স্বাভাবিক মাধুর্যের অভাব ছিল। শুনেছি মুনীর চৌধুরী তাঁর এই প্রকৃতিগত ত্রুটিটির ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। বহুবার তাঁকে এ ব্যাপারে আক্ষেপ করতেও শোনা গেছে। কিন্তু এসব সন্ধেও যখন তিনি তাঁর শালপ্রাংশু ব্যক্তিত্ব নিয়ে মঞ্ধের ওপর দাঁড়াতেন তখন তাঁর বক্তৃতার ঈর্ষাজনক নাটকীয়তা, বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রবল ও হৃদয়বান একাত্নতা, অনন্য বাচনভभি, শাণিত ও সংগীতময় শব্দচয়ন, দীপু ভাষাকৌশল ও বৈদ্যুতিক সপ্রতিভতা তাঁর কম্ঠস্বরের অক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে দিয়ে যেত। তাঁর বক্ত্তা সবাইকে অভিভূত করত, কিত্তু কেন বা কোন্ গুণে তা হৃদয়কে আক্রান্ত করছে, তার বিশ্লেষণ ছিল প্রায় দুরহহ। আমার মনে হয়, এ থেকেও তাঁর বক্কৃতাশক্তির অপরিমেয়তার প্রমাণ পাওয়া সষ্ভব। তাঁর বক্তৃতাকে একদিক থেকে মনে হত সহজ এবং কাছের-যেন সাধারণ প্রয়াসের ফলশ্রুতিতেই পাওয়া যেতে পারে সেই অনন্য প্রতিভার গোপন চাবিকাঠি। কিস্তু প্রকৃত অনুধাবনেই প্রমাণিত হত, কী দুরাহ সে সাধনা, কী দুর্লঙঅপ্রাপনীয় সুদূর কোনো গাছের সুউচ্চ শাখার অবিধ্বাস্য ফুল যেন ত।

অগেই বলেছ্, তার বক্তৃতার ঢং ছিল স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। সবার থেকে তা এত বেশিরকম আলাদা ও মৌলিক ছিল যে আমাদের সময়ে তাঁকে অনুকরণের সাহস কারো হয়নি। দুয়েকজন প্রতিভাহীন ব্যক্তি তাঁকে বিভিন্ন সময়ে অনুকরণ করতে গিয়ে অযথা হাস্যকর হয়েছেন। মুনীর চৌধুরীর এই শক্ষিমান বাচনক্ষ্তা তাঁর জীবনের বিভিন্ন

দিককে শস্যময় করে তুলেছিল। তাঁর দৈনদ্দিন কথোপকথন হয়ে উঠেছিল শাণিত, পরিশীলিত ও সহৃদয়-অন্তরঙ শ্রোতাদের কাছে অফ্রুন্ত আনন্দের উ়ৎস। অধ্যাপক হিশেবে তাঁর বিপুল খ্যাতির পেছনেও ছিল এই অসামান্য বক্ত্তাপ্রতিভ। মুনীর চৌধুরী ইংরেজি বক্ত্তায় উৎসাহী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর ইংরেজি বক্তুতা বাল্লা বক্কৃতার মতোই সাবলীল ও উচ্চমানের ছিল। আজ মুনীর চৌধুরী জীবিত থাকলে, কল্লনা করতে পারি, যাঁদের সুয্যেগ্য প্রতিনিধিত্বে আমাদের দেশ ও জাতি বিদেশের কাছে গর্বিত পরিচয়ে উপস্থাপিত হতে পারত, নিঃসন্দেহে মুনীর চৌধুরী হতেন তাঁদের অন্যতম।

ভলতেয়ারের মতো একজন দীপ্র, উজ্জ্জল ও বিস্ময়কর বাচনক্ষমতার অধিকারী মানুষও, জীবনের প্রাথমিক সূচনাতেই অনুভব করেছিলেন যে তাঁর মৌখিক প্রতিভার সাফল্য তাঁকে মানবসমাজে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না-অমরত্ব পেতে হলে তাঁকে যথাসম্ভব উন্নতমানের কিছু লিvে রেvে যেতে হবে—কেননা, ‘লিখিত উক্তিই বেঁচে থাকে, মুখের কথা হারিয়্যে যায়।’ ইতিহাস তো এমন অসং্খ্য সাক্ষ্য দেবে যে সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক প্রতিভাধর বক্ত তাঁদদর অসামান্য বাকপ্রতিভায় সমকালকে উদীপ্তু ও আলোড়িত করে ও অনেক সময় ইতিহাসের প্রবহমান ধারাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেও আজ প্রায় সম্পূর্ণভাবে লোকচক্ষুর আড়ালে হারিয়ে গেছেন। মৌিক প্রতিভার অধিকারীদের জন্যে এইটেই হয়তো অলং্ঘনীয় ও বেদনাময় বিধিলিপি। কেবল মৌিক প্রতিভা কেন-অভিনেতা, কঠ্ঠশিন্পী, ঐীড়াপ্রতিভাদের জন্যেও তো ঔ বেদনাময় ও দুর্লংঘ্য ভবিতব্য অনিবার্য !

দুর্ভাগ্যশশত মুনীর চৌধুরীর প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ ঘটেছিল এমন এক ক্ষেত্রে যার বিস্থৃতি মানবসমাজ্র অবধারিত-উত্তরকালের উদগ্রীব হাতে যে সাফন্যের প্রোজ্জ্রলতম নিদর্শনকেও পৌছে দেবার পথ অজও কারো জানা নেই। বাসরোধকারী মধ্যযুগীয় অচলায়তন থেকে আমাদের সমাজকে আধুনিক চৈতন্যের হিরণ-সোপানে উত্তরণের ক্ষেত্রে তাঁর প্রগতিবাদী চিন্তার অবদান কতখানি, তার মৃন্যায়নের ভার আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাসের। বিকাশের প্রথমযুগে তাঁর নাটপ্রতিভা মে সবল প্রতিশ্রুতিতে ঝিকিয়ে উঠেছিল, পরবর্তী জীবনের ক্রমাদ্বিত অগ্রयাত্রায় তা কতখখানি শিখর ছুঁয়েছে তা এখনো অনির্ধারিত। সমালোচক মুনীর চৌধুরী বেশ কিছুকাল স্মরনীয় থাকবেন, কিন্তু খুব দীর্ঘ সময়কে তিনি আক্রান্ত করে রাখতে পারেবেন কিনা তা-ও নিঃসশ্শয় নয়; কিন্তু যেবিষয়ে তাঁর প্রতিভা শক্তির পরিপূর্ণতম রূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছিল—সাহিত্য, শিন্প বা সংগীতের ক্ষেত্রে যে প্রতিভার সমকক্ষো দীর্ধীদিন মানবসমাজে জীবিত থাকেন-সেই অসাধারণ বক্ত্তাপ্রতিভা, তাঁর বিস্মিত মুগ্ধ ও প্রশহসামুখর অগণিত শ্রোতৃবৃন্দের সাথে একদিন নিঃশব্দে বাহ্লাদেশের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাবে-এর চেয়ে দুঃংখনক আর কী হতে পারে ! তাঁর সেই অনবদ্য বক্তৃতাবলি-সেই সাবলীল প্রাণবন্ত বাচনভগি, সেই মার্জিত পরিনীলিত শদ্দচয়ন, সূস্ম্ম, সুস্মিত কৌতুকরসধারা, সেই প্রোজ্জ্রল বিশ্ময়কর সাফল্য যা তাঁর শ্রোতাদের প্রীত, পুলকিত ও আলোকিত করেছে দীর্ঘদিন-যদি সেসবের

অন্তত বিশটিকেও কোনোমতে সংরক্রণ করা যেত，তবে，আমার বিব্বাস，আমাদের উত্তরকাল মুনীর চৌধুরীকে এ－যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বলে উপলধ্ধি করত।

১৯৬৯ সালের জুন মাসে，মাসিক ‘ক্ঠ্ঠস্বরের’ চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুঠ্ঠান মুনীর চৌধুরী সভাপতির ভাষণ দেন। ভাষণটি প্রথমে টেপ করে ও পরে টেপ থেকে হুবহ্，প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায়，‘‘শ্ঠ্বস্বরের’ পরবর্তী সংখায় প্রকাশ করা হয়। প্রস্তুতিহীন মৌখিক বক্তৃতাতে যে মুনীর চৌধুরী কী পরিমাণ সপ্রতিভ，সাবলীল，পরিশীলিত ও সুশৃষ্খল ছিলেন তারই দৃষ্টান্তম্বরপ，এযাবৎ প্রাপু তাঁর মৌখিক ভাষণের একমাত্র নিদর্শন এই বক্তৃতট্টিকে এখানে সংযোজন করা হল ：
＂কঠ্ঠষ্বর গোষ্ঠীর বনবান প্রতিনিধি আবদুদ্মাহ আাু সায়ীদদর উৎপীড়ন্নে শিকার হয়ে आমি এই সভার সভাপতিত্ব করতে তিন ঘন্টার জন্যে অগীকারাবদ্ধ। কুক্ণণ রাজ্ি
 অন্যাম প্রশংসার বিষয় নয়। এৰং তাদে বহু রচনায় আমি পড়েছি যে অধ্যাপকবর্গহ
 বয়়ের তরুণ সাহিত্যিকদদর মধ্যে অনেরেই আমার ঘাত্র সুতাাং এ সভায় তাদের সাহ্ত্য ক＜্যক্ঘন্টা স্য করা দুoসৃ না－ও হতে পারে।

आমি বিস্থৃততর প্রচার মাধ্যমে এ－কणা অনেকবার বলেছি যে আমি আলেপালের লেখকদের পাঠ্য অপাঠ্য অসং্য লেখা অনবরত পাঠ করে থাকি। বিশেষ করে ‘ক্ঠ্ঠম্বর গোঠ্ঠীর লেখা আমি আগ্রহের সদ্গ পড়েছি। পড়েছি এবং এবটা ক্থা ভালোভাবে অনুধাবন
 উজ্র হচ্ছে，বিলয় হচ্চে，তার একটা স্পৃ্ট সন্ন্সিসূত্র এদের পরিচ্যের মধ্যে নিহিত আছছ। আমরা অর্থাং আমাদর বয়সী লোকেরা একটি বিশিষ্ট সাং্फৃতিক পরিবেশের মধ্যে বড় হাার পর অনেককাল ধরে আধিপত্য করে এসেছি এখানকার সঙ্ভাবাশীল সাহিত্যের ওপর। এই তরুণদের মধ্যে একজন এববার আমাকে প্রপ্পোত্তরের মাধ্যম্ আঘাত করে জানিয়ে দিয়েছিল যে আমার সমগ্র সাশ্ফ্কৃতিক চিন্তার মধ্যে একটা মত্তবড় গলদ না হলেও একটা পরস্পরবিরোধিতা আছে। তার মতে，আমরা বাল্লাদেশের এমন এক্টা পরিবেেের মধ্যে আমাদের মানস গঠন করেছিলাম，যার সক্গে এখনকার পরিবেণের একটা মৃলগত অমিল রয়়ছছ। মুসলযান সাহিতানুরাগী হিশেবে ও একজন মানুষ হিশেবে সং্যাগরিষ্ঠ একটি ভিন্ন সम্প্রদায়ের নিপীড়़ন আমাক সবসময় পাকিস্ঠান প্রতিষ্ঠার পৃর্বে फ⿰丬夕夕寸 ও সচকিত রাখত। ফলল আমার যাবতীয় সং্শ্কৃতিচিত্তার পেছহন পেই উৎপীড়নকারী স্থ্যাগরিষ্ঠ স্প্রদায্য়র বিকৃদে आমার মনের মধ্যে একটা বির্র মনোভাব কার্यকর ছিল। আমি বহাকাল পরেও সে অভ্যাসটাকে বর্জন কর্রে পারিনি। আমি যখনি আযার সাশ্কৃতিক চিন্তাকে স্পৃ্টত দান করি，সেই বিরুদ্ধতিত্তা，সেই নেতিবাচক চিত্তা আমাকে অপিকার করে।
‘কষ্ঠম্বর’ গগান্ঠীর এই প্রতিনিধি তার স্বভবী দূর্বিনীত অদ্দত্য নিয়ে আযাকে বলেছে， ‘কঠ্ঠষ্বর’ গাাঠীকে গালাগালি করায় কোনো অসুবিধা নেই। নিজ্জোাই তাদরকে এত নির্বিচারে গালাগালি করে বে，এ ব্যাপারে সত্যিসত্যি；সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। সেই যুবক আমাকে বলেছে বে，আপনি বরাবর মনে করেছেন，আপনার সাং্ফৃতিক স্বাত্ত্য এক ভিন্ন স্প্রদায্যের চিষ্তা বা তার অনুপ্রবেশের দারা বিঘ্নিত হতে

পারে। কিন্তু আমি জন্মের পর সে সম্প্রদায়ের কোনো লোককে আমার সামনে অত্যাচরীরূপপ দেখতে পাইনি। আমি জন্মাবধি আমার শ্ব-সম্প্রদায়ের বয়শ্ক লোকদ্দেকেই আমার গলা টিপে ধরে রাখতে দেখেছি। দেখেছি, তারা আমাকে কথ্থা বলতে দিতে চায় না। आমি তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করততে চাই। আমার সাশ্ফৃতিক
 প্রাবহীন শক্কির বিরুদ্ধে।

 পারেনি, হয়জো পরিপূর্ণ জীবনদর্শন্র ঐক্য ও সभতি খুঁ্জে পায়নি যা সাহিত্যের বৃक্ষকে ফলবান করতে পারে; কিস্তু তাই বলে তারা কিছুতেই সঘ্য করতে রাজি নয় যে এইসব প্রবীণরাই, বয়স্করাই, ফ্যমাবানরাই, প্রতারকরাই এ সমাজ্র মান্য এবং শ্রদ্ধেয়। এরা এ বেড়া ভাঙতে চেয়েছে ; এই অবাগ্গিত শক্তিকে তছ্নছ করে দিতে চেয়েছে। এ ব্যাপারে যতটা তাদর মমতার মধ্যে ছিল, তার অতিরিক্তুঞ হয়রে তারা করেছে। এর মধ্যে প্রশৎসার দিকাটি এই যে, যা ধ্নণ্স করা উচিত তার বিরুক্ধে আক্র্মলাত্নক মনোভাব এরা গ্রহণ করেছিন। হয়তে ব্যোবে ধ্পহস কররে পারলে তা সত্যকার অর্থ কার্থকর হতে পারত এবe পরবর্তী সাহিত্যচ্ট্টার সe, সফল সুস্থ এবe মৃन্যযান ভিত্তি হতে পারত; সেটােে পুরোপুরি খুজজ পায়নি। কিত্তু অনুসন্ধানের সততায় ও আক্র্মণের অমোঘ লক্ষ্য এরা নির্ভুল ছিল বলে आমি এদের সর্বাম্ককর্লে অভিন্দন জানাই।

 সেইসব অनিয়ম ঐকাত্তিকত ত:রা অনুভ্ব করেছে। এই কার্यকারণ ব্যাষ্যা করতত গিল্য সে একট্ট কथা বেশিও বলেছ। সে বলেছে : আযরা নাগরিক চেতনার এমন একটা জটিল পর্যায়ে উপনীত হয়েছি, ব্যক্তিত্বের শতধাবিভক্ত এমন একটা অস্তিদ্ব সম্বক্ধে সচেতন হয়েছি, যার ফলে সাজানা গোছানো সব কথায় কোনো জীবনসত্যকে আর প্রকাশ করা যাচ্ছ না। এখন আর শালীन শোভন মার্জিত পরিনীলিত বাক্যে সব ক্থাকে বাক্ত করা সस্ভব নয়। কেননना, (ে-


 প্রবীণেরা তাকে বড় করে তুনবেনই।

প্রায় আতক্কিত হয়ে অনেক সময় ভবি, আiি নিজ্জে যেন কিছুহুই আর এদের ধরতে
 বাং্লাদhশের সাহিত্যের প্রধানত্ম দুর্বলতালেলোর বিকৃক্ধে বিদ্রাহ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। आমার বরাবর মনে হ্যেছে গ্রাম্যত, কৃপমণ্ণুকত, আঞ্চলিকত, অতিসরলতা-এসবই হচ্ছে আมাদের সাহিত্যের প্রধানতম দুব্রত। ‘‘क्ঠস্বর’ গোষ্ঠী এসবের বিরুদ্ধে নাগরিকত,
 করেছে। এढা সর্বাংণে अভিন্দনরোগ্য। কিন্তু তবু একটা কथা সেইসঙ্গে যুক্ত করা आাবশ্যক। ‘‘্ঠेম্ব' গোঠ্ঠীর এই অতিনাগরিকত্তার মধ্যে কোথাও ফাকি নেইতে?

आমার মনে আছ, কল্যেক বছর আগে টোকিওর কোনো এক নাট্যসস্মলনেে আধूনিক নাটকের প্রধান পুরোহিত আয়ানেঙ্কার নাটকের প্রশংসায় আমরা যখন পঞ্চমুখ, ঠিক সেই

সময় ই সরাইলের প্রতিনিপি মিস বাহাম উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের মতের বিরুদ্ধে একাটি বক্কুত করলেন। একটা কথা ঘুব চ্মৎকার বলেছিলেন তিনি সেদিন। তিনি বলেছিলেন : ত্বুমা্র

 কিনা। आयরা बাनि, সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনে এই ধরন্নর সাহিত্য গ্রাহ করা হয় না।
 হিশেবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং «ে চিত্রকলায় মানুষের স্বাভাবিক পৃর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি প্রতিयলিত হয় না, চিত্রিক্ন হিশেবে ত অগ্রহণযে|্য।

অবশ্যি বেসব দেশ অন্যরকম অথ্থ প্রাগ্রসরীীল তারাও এ ব্যাপারে প্রচ্ণ করেছেন যে ইউরোপীয় সাহিত্যের পরিপ্রেক্মিতে আজকে যে আগিকক্চেনা স্বাভাবিক, পৃথ্বীর অন্যান্য দেলের পরিপ্রেশিতেও ত স্বাজাবিক কিনা। যারা শশ্জপিয়ার পার হহ্যে এস্সেূে, শললী-
 ডিলান টমাসের आবির্ভাব आকশ্মিক নয়। এ তার স্বাভিক শিল্পকলার ক্রমবিকাশের কোনো এবটা বিশেষ স্তররে আবির্ভাব। প্রত্যেক সe শিল্পীই চেষ্টা করেন পৃর্বতন প্রাচীন শিন্পরুপে পরিত্যাগ করে নিজ্জের বক্ত্য্যকে সর্木াগময় করে তুলতে। প্রত্যেক কবিরও এই একই চেষ্য। ‘ক্ঠेম্বর’ গোঠ্ঠীর বিস্মুম্ম-অস্ছির চঞ্চল কবিরা প্রাপপ্রণে পুরোনোতর কবিদের বাক্য ও শদ গঠন্নর বিশিষ্ট রীতিকে অস্ধীকার করেছে। উদাহরণ হিলেবে আবদুন মান্নান সৈয়দকে নেওয়া যায়। তীw্ল এবং আলোকোজ্জল অর্থে সে তীত্র না निख্থ দীপ্র লেখে ; বিস্তুতিকে বিষ্থুতি না বলে আতীতি বলে। আমাকে প্রায়ই ওর রুচনা পড়ার জন্যে একাধিকবার অভিধান খুলতে হয়। স্ব সময় «ে হতশ হই তা নয়, মাঝে মাঝে চমলকৃতও

 অনুকুতিকারী, যারা একটা কয়িষ্মু সমাজকে চমকের আবরণ দিয়ে নাঁচিয়ে রাখতে চায়তাদের কেনো কথার সজ্গে যেন ওর কথা না মেলে। এইটের জন্নাই ও প্রধানত ব্যতি্য়্যু। এবৃ এজনোই ওরা সবসয়় এইসব অতিব্যবছৃত শব্দ পরিত্যাগ করে স্বাদ, গক্ধে, আা্রাশে নতুন-এমনকিছू ঢেতনার স্পদকে আবিষ্কার করুতে চায়। এবং এইটে করার উদগ্গ কামনা
 এমন চ্যৎকার বাক্য গঠন করহহ যা আমার শ্যিমিত ঢেতনাকে আघাত করে নতুন অর্থ অনুসभ্ধানের জন্যে আমাকে প্রনুফ্ম করে। আমি এইটটর জন্েইই এদের প্রশাংসা করি। ওদের এই প্রয়াস আমাকে এবটু কট্ট করায় বটে, আমাকে অপমনও করে বটে, আমার জ্ঞানের প্রতি কটাশ্কও করে বটে, তা করুক। যদি এই প্রয়াস নিজ্জ একটা সত্য উচ্চারু করতে পার এবং
 এবটা সত্যিকার বুন্য়াদ গঠন করতে পারবে। ধনাবাদ।"

১৯৭৩

## ‘সন্ধাসংগীতে’র রবীন্দ্রনাথ





 রবীদ্দ্রাশ নিজ্জে পুরাপুরু নিজের কবিসওার পুরাপুরি অশ্ণ হিশরে ভাবতে পার্রন নি।


 সঙ্গে; অর্থা তাতে তার আপন চছরাঢা সবে দদ্যা দিয়েছে শামামল রূe। রস ধরে নি, তাই তার দাম কম।



 ভেসে ওঠে মে পৃথিবীর দিকে চোখ মেলেছে প্রথমবারের মভে। এই পৃথিবীর পথ-মাঠ-
 ক্নनীয় চাউনিত। এখনকার প্রতিটি ফুলন, প্রতিটি পাত, বাতাসের এলোমেলোিি,


 याচ्फून निঃসभ্।
 ঢোখর চারপাশ্ আার একটট অসহায় ভীরু হরিংশিীর মহো নরম কচি ঘালের অম্বস্ত কামনায় তিনি ছুট বেড়াচ্ছেন মাঠ লেবে মাঠ।
‘সন্ধ্যাসংগীতে’র রবীন্দ্রনাথ কবি। কবি এবং শুধুই কবি। শুধু অনুভূতি আর কল্পনার ভালোবাসাবাসি, শুধুমাত্র কপট ক্রোধ ও কৃত্রিম ছলনা, শুধু পাতার গালে আলোর চাঁটের উজ্জ্র চাপল্য। জীবনের কোনো গুরুভার সত্য এই বই-এর হালকা চটুল প্রাণময়তার ওপর জষ্ষ্জাদের মতো চেপে বসে মৃত্যুর নিপ্বাসে কালো অন্ধকার ঢেলে দেয় নি। একটি কিশোর হুদয়ের সবখানি নিবিড়ততায়, সজীবতায় ও তারল্যে রচিত হয়েছে এর অনাবিল কবিতাুচ্ছ-এর কোমল কল্পনাময়তার ফাঁকে ফাঁকে যেন রাপসী আঙুলেরা চিকন হয়ে কেঁপে-কেঁপে গেছে। এমন গোলাপের মতো, দোলনচাঁাার মতো, রজনীগন্ধার মতো কবিতা কত লিখেছেন রবীদ্দ্রনাথ ? এমন সহজ অনাবিল সঙীতময়তাকে এতখানি অবলীলায় খেলিয়ে দিতে পেরেছেন কতবার ? যেন দৃরে, আকাশের খুব নিচে, প্রকৃতির বুকে ফুটে উঠছে কবিতা, নিটোল কমনীয় কবিতা, যার চারপাশে মৌমাছিদের নিমগ্ন গুঞ্জনে সময় মুখরিত।
‘সন্ধাসংগীতে'র পর ‘প্রভাতসংগীতে' এসেই এই ওভ্র অম্লান জোছনাময়তার ওপর বাস্তবের পাশব-কঠিন নির্মমতা ক্যমাইীন দাতত বসিয়েছে, স্বস্নভ্গ ঘটেছে ন্র্ঝ্ররের দীর্খ নিষ্রিয়ত়ার, স্নিগ্ধ শুচিতার চোখে বিদ্ধ হয়েছে ভোরের আলোর হত্যাকারী আক্রোশ। কবি জেগে উঠেছেন স্বপ্নময়তত থেকে সত্যে, কন্পনা থেকে বাস্তবে, একটা রুুষ কঠিন পৌরুষের ক্ষমাহীন হাত দলে ধর্ষে তাঁর লাজুক অনভিষ্ঞ কুমারীকে পৌছছে দিয়েছে পৃর্ণতর নারীর বন্দরে। এর পর, ক্র্যাগতাবে, জীবনের ক্ষান্তিহীন প্রহার নির্দয় আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে তাঁর স্নায়ু। আর সেই আঘাতের বিনিদ্রি রক্তক্ষরণ থেকে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি একের পর এক কবিতার রক্乛গোলাপ। বাস্তেবের এই কঠিন ক্রোধ আক্রমণের পর আক্রমণের বন্যতায় অনুভূতির পর অনুভূতিকে ধ্বংস করতে করতে কবিকে উপহার দিয়ে চলেছে জীবন্ত উর্বর স্থিতধী অভিষ্ঞতা, তপ্ত প্রগাঢ় জীবনসত্য। জীবনের অগ্রযাত্রার সষ্গ স*্গা এইসব জীবনসত্যেরা ক্রমব্ধমান’ হারে অনাবিল অনুভূতির জগৎকে সংক্রুচিত ও সীমিত করে নিজের আরাধ্য সায্রাজ্য বিস্তার করে চলেছে এবং একসময় এই অনুভূতিময়তাকে অবসিত নিঃশেষের শেষপ্রান্তে পৌছে দিয়ে কবিকে মর্যাদাবান করে তুলেছে কালদ্রষ্ঠা ঋষির ভূমিকায়। আর এখানেই, জীবনের শেষ পর্যায়ে, কল্পনাকে অস্বীকার করে, অনুভূতিকে উপক্ষো করে, শিল্পকে পাশে ফেলে ঘোষিত হয়েছে মহান ও শ্রদ্ধ্বয় ঋষিবাণী :
> ‘তুমি বলবে, এ বে তস্ট্বকথা
> এ কবির বাণী নয়।
> আমি বলব, এ সত্য,
> তাই』 রাব্য।’

আমার বক্ত্ব্য ছিল রবীদ্দ্রনাথের কবিতায় আজীবন সত্যান্মেষের দিকে ক্ষান্তিহীন যে অগ্রযাত্রা লক্ষ্য করা যায়, যার জন্ম ‘প্রভাতসংগীত’ থেকে, যার শেষ ‘শেষ লেখায়’’ ‘সন্ধ্যাসংগীী’’ তার বাইরে।‘সন্ধ্যাসংগীত’ শুধুমাত্র অনুভূতির ছলাকলা, শুধুমাত্র কল্পনা

ও আলোছয়ার <ূটিল কুহক। জীবনের দুর্র প্রহার এখান্ বে মাবে মাঝে ত্বক<ে



## २

‘সন্ধ্যাসংগীত' রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের অভ্রুত ও অস্বাভাবিক চরিত্রের প্রতি পাঠককে উৎসাহী করে তোলে।'সন্ধ্যাসংগীত' যে বয়সের রচনা, সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের জীবনে সে বয়সটা ভ্যীবনকাল। কিন্তু 'সন্ধ্যাসংগীত' পড়তে বসে কখনো মনে হয় না এই কাব্যের রচয়িতা একজন পরিপৃর্ণ যুবক, যিনি উপনীত হয়েছেন রক্ত্মাংসময় বয়সের ধ্পহ্সকারী খররৌদ্রে। বারবার মনে হয় : যৌবনের যশ্ত্রণা, রোদন, পিপাসা ও প্রহার তাঁর স্নয়ুশিরাকে বিস্সস্ত করে নি আজো, ফুষিত জাগুয়ার রোমশ আঘাতে আক্রমণ করে নি হাড় ; তেতো প্রেম নির্দয় হাতে তরুণ স্নায়ু গুঁড়িয়ে বিকল করে দেয় নি। বস্তুত ‘সন্ধ্যাসংগীত’ রবীদ্দ্রনাথের সোনালি শৈশবের রুপকথা, ঢাঁর জীবনের অতিস্ছায়ী কৈশোরের কামনা ও ক্রন্দন। কিন্তু আঝর্র্যের বিষয় জীবনসত্য অন্ষেণেের মতো এই স্নিগ্ধ কৈশোরিক ক্মনীয়তাও দুর্লত্ঘ্য নিয়তির মতোই তাঁর শিল্পকে ছুঁয়ে থেকেছে আজীবন। পরবর্তীকালে, জীবনের দীর্ঘ সিড়ি ধরে তিনি যেখানেই গেছেন, হেঁটেছেন যে অপরপের রাস্তায়; সেখানেই নিবিড় নিষ্পাপ এই কৈশোরিক অনুভূতিরা তাঁর চেতনাকে জড়িয়ে রেখেছে। কৈশোরের এই শুভ্র, সুস্মিত, অম্লান শুচিতার হাত এড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে পেরেছেন কি তিনি ক্খনো ? পুরোপুরি ? পেরেছেন কি কখনো কুষ্ধাময় অগ্নিময় নির্মম নিষৃতিছীন যৌবনের ঘাতক রোগশয্যায় পুরে|পুরি জেগে উঠতে? বুঝ্েেছন ক্খনো : মাঙ্সাশী উষ্ণতার ফ্মাহীন হাত কীভাবে আমাদের উজ্জ্রল অস্তিত্বকে ছিড়ে নিংড়ে নিঃশেষের কাছে রেখে যায়?
‘সন্ধ্যাসং্গীত’ পড়তে বসে বারবার মনে হয় রবীদ্দ্রনাথের জীবনে বৌবন এসেছিল দেরি করে। যে বয়সে নজরুল ইসলামমর মতো একজন লক্যুীীন তরুণ পর্যন্ত র্ক্তপিপাসু অস্তিত্বের ঘাতক আক্রমণে রক্তাক্ত ও বিধ্বস্ত, সুকান্তের মতো একজন শিশুববির কঠ্ঠপ্বর শুনেও মনে হয় সামগ্রিক মানবভাগ্যের সংগ্রাম ও পরিণতির ইতিহাস জেনে ফেলেছেন; সেই বয়সে রবীন্দ্রনাথ একটি কিশোর শুধু, অসহায় অপরিণত একটি সোনালি কিশোর-‘বিধরুপের খেলাঘরে নীলিমা হাতড়েও যে এই ‘আকাশ ভরা সূর্যতারার’ শেষ খুঁজে পাচ্ছে না।

## $\checkmark$

আমার অনেকবারই মনে হয়েছে, ‘সক্ক্যাস্গীত’ রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রগ্থগুলোর মধ্য্য সম্তবত সবচেয়ে দুর্ভাগা। এর কানণ প্রধানত দুটি। এক, কাব্যটি রবীদ্দ্দনাথ্রে খুব বেশিরকম প্রথমদিকের রচনা ; দুই, এই কাব্য রচনার পরবর্তীকালে রীীদ্দ্র্র্রতিভার অপ্রতিহত ও অভাবনীয় উন্নতি। রবীন্দ্রপ্রতিভার উর্বরতম পর্যায়ের অবিপ্বাস্য কীর্তিরাজির

ই亠্দ্রজালচ্ছটায় যাঁরা আকন্ঠ, তাঁদরর পক্ষে তাঁর কাব্যজগতের সুদূর প্রান্তবাসী এই অখ্যাত দর্রিদ্রি বাস্দ্দিটির উপেক্ষিত করুণ মুখাবয়বকে বিস্মৃত হ্ওয়াই স্বাভাবিক। তাছড়া পর্বর্তীকালের কাব্যগ্রন্থগুলোর সঙ্গে ‘সন্ধ্যাসংগীত’কে সমমর্যাদা দানের ব্যাপারে স্বয়ং রবীদ্দ্রনাথ্থের সক্ষু দ্বিধা জনচক্ষে এই বইকে আরো হেয় করে দিয়েছে। কিন্তু আজ এ-কথা ভুললে চলবে না যে, রীন্দ্রননাথের কবিজীবনের সুচনার দিনগুলোয় এই বই-ই একদিন তাঁর সামনে বিশবিজয়ের দ্য়ার খুলে দিয়েছিল। পরিণণ বয়সের বৃদ্ধ রবীদ্দ্রনাথের কঠিন ও নির্মোহ চোখে সন্ধ্যাসংগীতের কুমাীী সৌন্দর্যকে অকিঞ্চিৎকর মনে হরে পারে, কিন্তু এ বইই ছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের প্রথম নায়িকা। এই বই-ই এবদিন তাঁকে খ্যাতির আলোকিত রাজপল্থে ওপর এনে দাঁড় করিল্যেছিল দিতিজয়ীর পরিচয়ে। এই বই-এর দুর্বল উপ্পেি্ষিত শব্দরাজির মধ্যেই সাহিত্যসয়াট বক্কিমচন্দ্র একদিন আশ্রর্যভাবে আবিষ্ষার করেছিলেন এই সাহিত্যের ভবীককলের অনিবার্য রাজচক্রবর্তীকে। সমকালীন সমালোচনার উচ্দুসিত আবেগ একদিন মুথর হয়েছিল এই কাব্যের অক্ষম পঙ্ক্তিমালাকে ঘিরেই।
 হতে পারে, কিন্তু বিছ্ছিন্নভাবে ধরলে বাত্লাকাব্য খুজজে কয়টি কাব্যগ্রন্ পাওয়া যাবে যারা শিন্পযোগ্যতায় ‘সন্ধ্যাসংগীত’-এর সমকক্ষ ?

একজন ভালো কবি তিনি, যিনি প্রভাবিত করেন। যিনি সত্যিকার ভালো কবি, আগামী যুબের কাব্যধারাকে কোনো-না-কোনো দিক থেকে কখনো-না-কখনো তিনি আক্রান্ত করবেনই। নিবট ভবিষ্যতে না হলেও দূর ভবিষ্যতে গিয়ে তাঁর সেই সজীব অনিবার্য প্রভাব জনুভ্ব করা যাবে-হয়তো শতাব্দীর পর শতাব্দী নিষ্র্যিয় থাকার পর অকস্ম্মাৎ তিনি জেগে উঠবেন কোনো সুদূর উত্তরসূরীর প্রতিভাবান শদ্দরাশির ভেতর।

রবীদ্দ্রনাথ নিজে তাঁর কাব্যাগ্গনের চত্বরে ‘সন্ধ্যাসংগীত'কে কুষ্ঠিত প্রবেশাধিকার দিলেও কাব্য হিসেবে ‘সন্ধ্যাসংগীত’-এর মূল্য ও গুরুত্ব অর্থহীন হয়ে যায় না। ‘সন্ধ্যাসংগীত’ যে একটি গতানুগতিক ও সাধারণ কবব্যগ্রন্থ নয়, তার একটা প্রমাণ : রবীদ্দ্রনাথ্থর «ে-কোনো কাব্রগ্রন্থের মতো ‘সষ্ধ্যাসংগীতও ইতিমধ্যেই উত্তরযুছের বাংলাকাব্যকে প্রভাবিত করেছে। অন্যদের কথা বাদ দেওয়া যাক, কেবলমাত্র জীবনানন্দের প্রথম জীবনের কবিতার ওপরেও ‘সন্ধ্যাসংগীতে’র ব্যাপক প্রভাবের কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। ‘‘রা পালক’ ও বিশেষ করে ‘ধূসর পাজুলিপি'তে অক্ষরব্ত্তের মে বিশেষ ও স্বকীয় ঢঙ আধুনিক কাব্যপাঠকের জিভে নতুন আস্বাদ এনেছে, ত প্রায় পুরোপুরি ‘সন্ষ্যাসংগীতে’র জগৎ থেকে নিয়ে আসা। তাছাড়, ‘সন্ধ্যাসংগীত-এ অছ্ষরবৃত্তের এই বিশেষ ঢঙটিকে আশ্রয় করে সংগীতের যে নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ভুবন নির্মিত হয়েছে, জীবনানন্দের কবিতায় ত|-ও প্রায় পরিপূর্ণ রক্ত মাংসে উপস্থিত। জীবনাক্স্দ দাশের ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতার—

जর্থ নয়-কীর্তি নয়-সफ্ছুলত নয়
আরার এক বিপন্ন বিশ্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্জের ভিতরে ત্খো করে
आমাদhর ক্লান্ত-ক্লাস্ত করে

পঙ্ক্তিগুলোর পাশাপাশি ‘সন্ধ্যাসংগীত’-এর ‘তারকার আত্মহত্যা’ কবিতার কয়েবকটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করছি :

যতদিন বেচেছিল
সে কেবল হাসির যষ্রণা
আর কিছু না।

তেমনি, তেমনি তারে হাসির অনল
দারুণ উজ্ট্রল
দহিত, দহিত তারে, দহিত কেবল।
এ থেকে বোঝা যাবে জীবনানন্দের জীবনানুভূতির ও শব্দব্যবহারের বিভিন্ন পরীক্ষার ওপরেও সন্ধ্যাসংগীতের প্রভাব কতটা নিবিড়। ওপরে উদ্ধৃত অংশটুকুর শেষ পঙ্ক্তি‘দহিত, দহিত তারে, দহিত কেবল’
এর পাশাপাশি জীবনানন্দের-
'সে আগুন জুলে যায়
সে আগুন জ্রে যায়
সে আগুন জুলে যায়
দহে নাকো কিছ্হ
পাঠ করলে বোঝা যায়, একই শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার করে কবিতার বিশেষ সফলতায় পৌছোবার এই একক জীবনান্দ্দীয় স্বভাবটিও আসলে কী অর্ত্তগতভাবে ‘সন্ধ্যাসংগীত-এর দ্বারা আক্রান্ত।

১৯৬৯

## ‘প্রভাতসঙ্গীতে’র রবীন্দ্রনাথ

‘প্রভাসং্গীত-এর আগাগোড়া জুড়ে এক বিপুল জগগরণের শব্দ শোনা যায়। যেন এক নীরব নিথর অন্তহীন সুপ্তি থেকে জীবনের শব্দিত আলোড়নে জেগে উঠছে কেউবিস্মিত নতুনের এক অনাস্বাদিত পুলকে যার আদিঅন্তহীন অস্তিত্ব উন্মুখর। ‘প্রভাতসংগীত’ তারই প্রচণ্ড রক্ত্পবাহের উন্মত্ত অস্থিরতার গান, তার জেগে-ওঠা অবারিত হৃদয়ের উচ্চকিত বিচ্ছুরিত কলস্বর। সারা প্রভাতসংগীতের জগৎ, তার প্রতিটি কন্দর উপত্যকা নীলিমা ও পৃথিবীর পরিপূর্ণতা এই আকাশপ্লাবী জাগরণসঙ্গীতের আনন্দম্বননে ধ্বনিপ্রতিধ্বনিময়। কেবলমাত্র একটি বৈশিষ্ট্যহীন, বর্ণহীন, গতানুগতিক ও সাধারণ উজ্জীবন ভাবলে ‘প্রভাতসঙ্গীত’-এর এই অবিষ্বাস্য বিপুল জাগরণকে ভুল করা হবে। এই জাগরণ ‘সন্ধ্যার’ অস্বচ্ছতা থেকে প্রভাতের আলোয়, অক্ষমতা থেকে শক্তিতে, প্রয়াস থেকে প্রতিভায়, ব্দঘরের হত্যাকারী কূপমণ্ডুকতা থেকে মানবতার বিপুল রাস্তায়। জীবনের প্রতিটি স্নায়ু-শিরাপ্রত্যঙকে অশ্রান্তভাবে নাড়িয়ে ঝাঁকিয়ে আলোড়িত অস্বস্ত করে এই শব্দমুথর জাগরণ-রাশি রাশি প্রস্তরশিলার অবিশ্রান্ত পতনশব্দে কারাগারের উল্ধসিত ধ্বংস ঘটিয়ে, শিখর থেকে শিখরের নির্ভীক.দুর্জয় অভিযানের আত্মহারা আনন্দে, ভূধর থেকে ভূধরে অকারণে লুটিয়ে পড়বার উদ্দাম ব্যগ্রতায়।

নিজের বিরুদ্ধে এক দুর্জয় বিদ্রোহে ও অসন্তোষে রবীদ্দ্রনাথ এই কাব্যের মধ্যে জেগে উঠেছেন। এই বিদ্রোছ তাই কুঁড়ির বিরুদ্ধে ফুলের, রোগের বিরুদ্ধে রক্তের, দেয়ালের বিরুদ্ধে মুক্তির-নিশ্টল প্রাণইীনতা থেকে উজ্জ্রল পাখা আাপটানোর রাজ্যে। যেন এক আকস্মিক উজ্জীবন ঘটে গেল రৈতন্যের ব্যাপক অগনে- 'পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে/ টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাসp কবি জেগে উঠেছেন জীবনস<ूদ্র থেকে ভুবনডাঙার ঘাটে, শৈশবের অতিস্থায়ী মধ্রু স্বপ্নচারিতা থেকে যৌবনের রক্তাক্ত প্রভাতে। আর তার সছ্েই জম্ম হয়েছে লোবোত্তর সেই অনন্যসাধারণ রবীদ্দ্রনাথের—সেই প্রবল মহান বিশ্ময়কর মানুষেরু-সেই জীবন-পিপাসায় অস্বস্ত আন্দোলিত নিঃসস্গ একান্ত পুরুষটির-আমৃত্যু নিদ্রাহীন বিষ্বতৃষ্ণার শিকার হয়ে জীবনব্যাপী মরীচিকার পেছনে ছুটে যিনি সার্থকতার তাজমহল খুঁজেছিলেন।
‘প্রভাতসঙ্গীত' রবীন্দ্রনাথের জীবনে যৌবনের আগমনের গান। প্রথম প্রেমের মতোই, এই প্রথম যৌবন, ধরা পড়েছে সবটুকু রক্তিম মধুর সলজ্জতা নিয়ে ; আবার, প্রথম প্রেমের মতোই তা একই সঙ্গে উন্মুখ, অবুঝ, শক্তিমান, ধ্বংসকারী ও বন্য। কৈশোরের সোনালি স্বপ্নচারিতার ভেতর নিঃশক্দে বেড়ে উঠে এক সুন্দর অম্লান ফলের মতো জেগে উঠেছ্ছে যৌবন, যেন সমুদ্রের নিঃসীম অতলান্ত থেকে জেগে উঠছে সুন্দরী ভেনাস। শৈশবের পাপড়িগুলোকে নির্দয় হাতে দলে ধর্ষে জীবনের ঘরে জন্ম নিল সেই ঈপ্সিত অবধারিত অতিথি- সহজ প্রবল নতুন সেই যৌবন, নিষ্ঠুর্র নতুন সেই যৌবন। কবি জেগে উঠলেন এক আকাশ-ভরা বিস্ময়ের রাজ্যেপৃথিবীর প্রতিটি আলোর নৃত্য, বাতাসের প্রতিটি উন্মুখ লাস্য তাঁর চোখের সামনে রূপকथার अনিন্দ্য দরজা মেলে ধরল। ${ }^{\circ}$

প্রতাতসঙ্গীতের রৌদ্রময় জগৎ থেকে বিস্ময়ের যে উজ্জ্ৰল আলো কবি জড়িয়ে নিয়েছিলেন দুই চোখে, পরবর্তী জীবনের দীর্ঘ বন্ধুর নিঃসঙ্গ যাত্রার দিনগুলোতে তা কোনোদিন তাঁকে ছেড়ে যায় নি। বিশ্বভরা প্রাণের মাঝখানে ছৃদয় জেগে উঠেছে ডপলক বিস্ময়ে, যেখানে ‘বিম্বরূপের খেলাঘরে’ জপরূপকে তৃপ্তিহীন দেখে যাবার বিপুল প্রয়োজন ছাড়া আর কোনো মহত্তর প্রয়োজনকে খুঁজে পান নি।

প্রভাতসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রাণ জেগে-ওঠার গান। এক উত্তাল অকারণ হাওয়া খ্যাপা মাতালের মতো হঠাৎ বঙ্ধ-ঘরের দরজা হুমড়ি খেয়ে সমস্ত দেয়ালের বাধাকে উড়িয়ে দিল যেন, কবি নিজ্জেকে আবিষ্কার করলেন উন্মুক্ত বিশাল আকাশের নিচে এক স্বাধীন সম্রাটের ভূমিকায়—যেখানে নির্দয় নির্বাসনের হত্যাকারী হাত অন্ধকার ক্ঠুরিতে তাঁকে টুটটি চিপে মারতে অক্ষম, যেখানে তাঁর খুলে-যাওয়া আনন্দিত হৃদয়ের অঙ্গন জগতের মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর আসা-যাওয়ার খেলা। 'প্রভাতসংগীত' নামগ্রাসী কবরের ম্ত্যু ও অপচয় থেকে উঠে-আসা ল্যাজারাসের দৃপ্ত প্রত্যাবর্তনের সঙ্গীত। 'কড়ি ও কোমল' সম্বন্ধে রবীদ্দ্রনাথ নিজ্েে যদিও বলেছ্ছেন, ‘জীবন নিকেতনের সেই সম্মু্ের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান’, তবু প্রভাতসংগীত সম্বন্ধেই কথাটা প্রথমে প্রযোজ্য। জীবনের অর্থহীনতার ঘর থেকে বেরিয়ে উজ্জ্মল আলোর মহোৎসবে আনন্দিত মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ন হৃার গাথা এই প্রভাতসঙ্গীত। প্রভাতসঙ্গীতের প্রথম অoশ্শ বন্ধগুহার অচলায়তন ভেঙে
১. এ গান 刃নিনি এ আলো দেথিনি

এ মধু করিনি পান, এমন বাতাস পরাণ পুরিয়া করেনি রে সুধা দান, এমন প্রভাত কিরণ মাঝারে কখনো করিনি স্নান।

জীবনের প্রবহমানতার স্রোতে বাঁপিয়ে পড়বার শব্দে উচ্চকিত; দ্বিতীয় অংশ গৃহহীন যাযাবর হৃদয়ের পৃথিবী ও মানবতার সঙ্গে গভীর মমতায় মিলিত হবার ত়প্তিতে নিবিড়। প্রভাতসংগীতের দ্বিতীয় অংশ তাই এত আনন্দময়, কোলাহলমুখর, উদ্বেল--প্রেমের, মিলনের, ভালোবাসার উন্মুখতায় এমন উদগ্রীব, মানুষের প্রকৃতির বন্ধহীন আসা-যাওয়ায় এমন আলোময় ও সচকিত।

## $\checkmark$

এক কথায় বলতে গেলে : ‘প্রভাতসঙী’ রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের আরম্ভ। এর আগে ‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’ ও অপেক্ষাকৃত অনুল্লেথযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলোয় কবিতার কমবেশি সাফল্য ফোটে নি, তা নয়। তবু ‘সন্ধ্যাসংগীত’ আবর্ত, ‘প্রভাতসংগীত’ স্রোত। ‘সন্ধ্যাসংগীত' সন্ধ্যা-নিক্রিয় নিশ্মুপ সন্ধ্যা, যদিও স্বপ্নে ও জোছনায় বিশ্ময়কর, কিস্তু ‘প্রভাতসঙ্গী’ ভোর-প্রভাত-জাগরণ ; অপারগতায়, তবু জাগরণ। ‘প্রভাতসঙ্গী’ রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক জীবনের শুরু-তাঁর সুস্পষ্ট জীবনবক্তব্যের জন্মলগ্ন। ‘প্রভাতসঙীত’ মানুম্েের প্রাথমিক অসহায়তা থেকে জীবনের সক্ষম শক্তিময়তায় উত্তীর্ণ হবার গান। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কবির ক্ষেতেই জীবনের কোনো-না-কোনো পর্যায়ে অস্তিত্বের এই মুক্তি, নিজের প্রকৃত ও অনিবার্য অন্তঃস্বরূপে উদ্বুদ্ধ জেগে উঠঠার এই বিস্ময়স্পন্দিত মুহৃর্তটি, প্রত্যক্ষ বা পরোফ্ফভাবে, দেখা দেবেই। ‘প্রভাতসগীত’-এর মতো অন্তঃসস্ত্ধা নয় ‘সন্ধ্যাসঙ্গী’’, কিন্তু ‘প্রভাতসঙীত’-এর তুলনায় অনেক নিটোল ও পরিপাটি। কাব্যাগিকের দিক থেকেও ‘প্রভাতসঙী’' ‘সন্ধ্যাসঙ্গী’-এর তুলনায় দুর্বল। 'প্রভাতসংগীত'-এর মাত্রাবৃত্ত এখনো নিটোল পূর্ণতায় ফলে ওঠে নি। এখনো এখানে-সেখানে পতনখ্খলন সুলক্ষ্য। ‘প্রভাতসগীত’-এর অসাধারণ জীবনাবেগ প্রতিভাবান শব্দের প্রয়োগে কবিতার সাফল্য পাবার ব্যাগ্রতায় কেবলি ‘হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়/ ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়’, কিন্ত্ত লোকোত্তর শব্দ-ছন্দ-উপমার অনটন তাকে

২ কেহ এসে বসে কোলে, কেহ ডাকে সখা বলে
কাছ্ এসে কেহ করে খেলা,
কেহ হাসে কেহ গায়, কেহ আসে কেহ যায়, এ কী হেরি আনন্দের মেলা। [ পুনর্মিলন]
অথবা
চারিদিকে সৌরভ চারিদিকে গীত্বর চারিদিকে সুখ আর হািি,
চারিদিকে শিশ্লি মুযে আধো আধো বুলি চারিদিকে স্নেহ ধ্রেমরাশি। [ সমাপন]

কোনোমতেই মহর্ত্বে উত্তীর্ণ হতে দেয় না। তবু ‘প্রভাতসঙ্গীত’ মূল্যবান এ কারণে যে, ‘প্রভাতসঙ্গীত’ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য যা একান্তভাবে তাঁর নিজের। এই কাব্য রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান ও প্রায় সবকটি বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট সূচনা-ক্ষেত্র। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত’ প্রয়াস, ‘প্রভাতসঙ্গীত’ প্রতিশ্রুতি। ‘প্রভাতসংগীত’ দুর্বল, অসম্পূর্ণ, বিশৃষ्খল ; কিন্তু আলাদা, সষ্ভাবনাময় ও গতিবান। 'প্রভাতসঙ্গী'-এর উদ্বেল পৃষ্ঠায় জীবনের যে মহান ও লোকশ্রুত জাগরণ উচ্চকিত হয়েছিল রবীন্দ্র-যৌবনের জন্মমুহূর্তে, পরবর্তী দীর্ঘ ষাট বছরের অবার অজস্র শব্দের জীবনময় যাত্রায় তিনি সেই অবিশ্বাস্য প্রাপ্তির ঋণ শুধেছিলেন।

১৯৬৯

## ধূর্ত কবিতা

আমাদের সমকালের কোনো সহৃদয় পাঠক, যিনি উৎসাছী চোখ মেলে তাকিয়েছেন একালের কবিতার ভিড়ের ভেতর, হেঁটে গেছেন পঙ্ক্তির পর পঙ্ক্তি, তারপর সেইসব শব্দের সার-সার ডবাক শোভাযাত্রার ভেতর আশ্রর্য রূপকথার দেশে পৌীছে একসময় দেখেছেন পথের পাশে রহস্যেরা নিক্চুপ হয়ে জেগে আছে, তাঁরাও এইসব কবিতায় কৌশন ও চাতুর্যের বিসুয়ার্জ্রল ব্যবহারের পৌনঃপুনিকতার দ্বারা ক্লান্ত হয়ে একসময় অনুভব না করে পারবেন না যে, সাম্প্রতিক কবিতা দিনের পর দিন হৃদয়ের দিক থেকে শুকিয়ে এসে একধরনের নিরুত্তাপ ও প্রাণহীন শীতলতার কাছে আত্মসমর্পণ করছে।

মনে হচ্ছে, খুব বেশি ধৃর্ত হয়ে উঠছে আমাদের একালের কবিতা। অনায়াসে নিজেকে মেলে ধরার—স্বচ্ছল্দে, সহজে, অক্লেশে, ঘাসের মতো বা পাতার মতো ওপরের দিকে বেড়ে ওঠার কোনো গভীর সাধ, কোনো ঋত-আকাধ্ষা দেখা যাচ্ছে না খুব একটা। যেন ‘হয়ে-ওঠ’’ নয় এসব, যে ‘হয়ে-ওঠ’র পাতায় পাতায় নীলিমার অপার আন্দ উজ্জ্রল হয়ে ঝরে। মনে হয় কোলাহল হিল্লোলিত হয়ে ওঠে না এদের পরতেপরতে, অস্থির হয় না স্নায়ু, গোপন সুস্বাদ স্বর্গীয় শিহরণ এসে এদের শরীরকে অপরপ করে দিয়ে যায় না সোনালি জোছনায়। কোনো লোভাতুর সঞ্জীবচন্দ্র এদের দিকে তাকিয়ে বলতে পারবেন না, ‘যদি দেহের কোলাহল থাকে, তবে যুবতীদের দেহে সেই কোলাহল পড়িয়া গেল।’

মোটকথা, দিনের পর দিন নিদারুণভাবে ‘ভৌবনহীন’ হয়ে উঠছে আমাদের কবিতা। यৌবহীী বলতে আমি এ-কথা বোঝাতে চাচ্ছি না যে যৌবনের সজীব বর্ণনায় কিছ্ছুমাত্র বৈরাগ্য বা ঔৎসুক্যীীনতা দেখাচ্ছেন আমাদের কবিরা। বরং হয়ত্ত উল্টোটাই হচ্ছে। যৌবনময় বিষয়ই উপজীব্য হচ্ছে তাঁদের কবিতার ; তবু অনুপস্থিত থেকে যাচ্ছে সেই প্রসিদ্ধ আবেগ, সেই লোকোত্তর উত্তাপ, যার আচে কবিতা আমাদের জাগিত্যে রাথে নীরক্ত শীতের রাতে, নিশাহত, আমরা ঘুরে বেড়াতে থাকি রহস্যময় স্বপ্নের বাসস্টপ থেকে বাসস্টপে। ফলে কবিতার লোকশ্রুত শরীর তার থৌবনময় রক্কিমতা নিয়ে একটা মৃর্তিমান বিপদের মতো, বিপ্লবের মতো আমাদের আন্দোলিত বিস্রস্ত করছে না। এই কবিতার নিরুদ্বেগ শরীরে ছাত রেখে কেউ এমন কথা বলতে

পারবে না যে আমরা এমন একটা দেহের ওপর হাত রেখেছি যা ‘রক্তমাংসময়’। মনে হচ্ছে, ব্যর্থ হচ্ছে ‘কবিত’; অলৌকিক দেশলাইয়ের খ্যাচায় আমাদের শরীরে অত্র্প্রাকৃতিক আগুন জ্বেলে দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। অাথচ কবিতাই তো সেই স্বর্গীয় চুক্নি যার চারপাশে দাঁড়িয়ে আমরা জীবনের হাত সেঁকে নিতে চাই, সেঁকে নিতে চাই আমাদের পুরোনো হাদয়। মনে হচ্ছে, ‘নির্মাণ’ করা হচ্ছে এসব কবিতা, তৈরি করা হচ্ছে। যেন একজন নিপুণ কারিগর ব্যবহারদক্ষ চতুর হাতে দীর্খদিনের শ্রমে ও যত্নে পাথর কুঁদে বার করছে একজন সুচারু মানবীর দেহাবয়ব, যার শরীরের প্রতিটি ভস্গি প্রতিটি ভাঁজ নিখুঁত ও গালিতিকভাবে নির্ভুল ; যার অঙ্গসজ্জা, অলংকরণ এমনকি পরিচ্ছদরচনা এমন আশ্চর্য সাফল্যে্য উজ্জ্রল যে সেই শিক্পীর জ্যামিতিচাতুর্যের ওপর সামান্যতম সন্দেহ করা চলে না ; তবু যাঁর শিল্পকর্মের প্রতি দৃষ্টিমাত্রেই অনুভব করা যায় : অনুপস্থিত সেই জাদু, সেই রহস্যময় আলো যার সংক্রামে পাথরের দেহে জীবন কেঁপে উঠতে পারে উদ্বেল সংগীতে, একটি মেয়ের সাধারণ হাসি মুহূর্তের ঝলকে লোকোত্তর মোনালিসা হয়ে যায়।

আমাদের সমকালের কবিতা পড়ে বার-বার এই কথ্থাটা ভাবতে হচ্ছে মে এইসব কবিতায় চানাকি আছে, কৌশল আছ, একটা পরিচিত আবেগকে শাণিত উজ্জ্জল শব্দে তুলে নেবার ধূর্ত উপকরণের অভাব হচ্ছে না কোথাও, তবু কবিতার হৃদয়বান স্বর ধ্বনিত হচ্ছে না যেন কোনো ঘরে। এখানে ছন্দ নির্ভুল, বুদ্ধির কসরতে উপমা শাণিত, শব্দের উজ্জ্জল চতুর বৈদ্যুতিক ব্যবহারও যে-কোনো সৎ কবিতাকে লজ্জিত করতে পারে ; তবু অনুক্ত রয়ে যাচ্ছে কবিতার সেই জন্মান্ধ প্রবৃত্তি, সেই নির্বোধ উদ্যম। কবিতাগুলো যেন হিমেল হাওয়ায় অসহায় কেঁপে যাওয়া এক-একটা বিশীণ পাতা, যার ওপর গভীর আকাশের অবাক আলোয় ঈশ্বর শিউরে উ১বে না। আমাদের কবিরা সবাই শুধু সক্ষম ও সপারগ কবিত লিখতে চাচ্ছেন, কোথাও র্রুটি দুর্বলত রাখতে চাচ্ছেন না, এটাই দুংখজনক। কবিতাকে মেজে ঘবে পালিশ করে মসৃণ আর নির্ভুল করার শ্রমিক প্রয়াসে নামছেন সবাই, শিথিল ছলনার অবলীলায় কোথাও মহৎ ভুলের বিন্দুমাত্র সাক্ষ্য রাখতে তাঁরা নারাজ। তাঁরা কেবলি কবিতার বহিরগের ওপর অধিকারের মুষ্টিকে অধিকতর শক্ত করেছেন ; এমন কঠিন, চতুর, অনমনীয় চরিত্র দান করছেন তাঁরা কবিতাকে যা বিসিত করে। আগামী যুগে, যখন আমাদের সময়ের এইসব চাঞ্চল্য, বিক্ষোভ ও খরস্রোত নিস্তব্ব হয়ে আসবে, কাব্যরসিকদের হাতে পৌছবে কেবল আমাদের সময়কার এইসব সাহিত্যকীর্তিগুলো, তখন তাঁরা এসবের ভেতরে আশর্য শিল্পসংযম দেখে হয়তো বিসিত হবেন; তবু একটl বিষয়ে শেষপর্যন্ত হয়তো আমাদের সঙ্গে একমত হয়েই তাঁরা স্বীকার করবেন যে, আমাদের সময়কার কবিতার এই চাতুর্য, অনুশীলনের এই শুদ্ধত, এইসব বিসময়কর কৌশল ও নৈপুণ্যের আয়োজন শেষপর্যন্ত একটা 'স্ধূল হৃদয়ে’র অভাবে দूঃখজনকভাবে নিফল হয়ে গিহ়েছিল ; বে ‘হৃদয়’ একটা সাধারণ গ্রাম্য অর্ধশিক্ষিতেরও অবহেলার সামগ্রী। বাংলা

কবিতার ভাগ্যে এমন মর্মাত্তিক পরিহাস এর আগে হয়তো এমন করুণ পরিণাম নিয়ে আর কখনো দেখা যায়নি যখন এক হাজার একশ কবির দিনব্যাপী রাত্রিব্যাপী নির্বার প্রয়াস ও প্রयত্ন শেষপর্যন্ত এই সাহিত্যে ন্যূনতম কবিতার ‘কামরাঙা’ও উপহার দিতে ব্যর্থ হয়েছিল।

আমাদের কবিরা দিনের পর দিন কবিতার প্রকরণের ওপর অভাবিত কুশলতা ও দক্ষতা অর্জন করছেন তথাপি ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে যে তাঁদের সাফল্য এমন অনেক নগণ্য সাধারণ অক্ষম রচনার পালশও নিপ্প্রভ যে-রচনার একমাত্র ঐ্ৰশ্বর্য একটি রক্ত্যাংসময় নির্বোধ ‘হৃদয়’। বোঝা যাচ্ছে আমাদের কবিতা ধীরে-ধীরে প্রকরণসাফল্যের একটা বহুল-ব্যবহার-জীণ পরিচিত প্রাণইীন গতানুগতিকতার মধ্যে নিজেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে খুইয়ে ফেলছে এবং ওইসব কবিতার অচল অবসিত বিষয়বস্তুগুলোকেই শেষবারের মতো ধারালো করে তুলে কাব্যরচনার কারিগরি চেষ্টায় মেতে উঠেছে। এইসব কবিতায় শব্দেরা জীবনের কামনায় উদ্বেল হয়ে পঙ্ক্তিগুলোকে ঐশ্বর্যময় করে তুলছে না, রঙ্নিন অপরিচিত উপমারা দেয়ালে-দেয়ালে সৌকর্যমণ্ডিত হয়ে কোনো সম্পন্ন চিত্রশালায় পরিণত করছে না এগুলোকে। এমনকি ছন্দের ক্েেত্রে যে দুর্বার সৃজনশীলতা গত এক শতাব্দী ধরে গণনাহীন অশ্র্যে নিজেকে শতসহস্র করে তোলায় ক্ধান্তিহীন ছিল তাও সম্প্রতি অক্ষরবৃত্তের একঘেয়ে ক্লান্তিকর প্রাণহীনতার মধ্যে নিশ্চল হয়ে মুখ থুবড়ে মরছে।

এর জন্য কোনো এক কবিগোষ্ঠী কিংবা কাব্যধারাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, হয়তো ইতিহসেরই এটা অনিবার্য পরিণতি। নতুবা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ব্যাপক মৃত্যুবহুল অনুর্বরতা কেন ? কী গভীর দুরারোগ্য ক্য় সাহিত্যের মেরুদণুকে অধিকার কর্লল যার ফলে কবিত নিফলা, নাটক বন্ধ্যা, উপন্যাস রক্তহীন? কী কারণে এ-যুগের সাহিত্যের সৃজনশীলতার শেষ দুর্গ তরুণ ছোটগল্পও অনবরত লোকক্ষয় ও নিত্যনতুন যুদ্ধপদ্ধতির বিরতিহীন আক্রমণে শক্রুকবলিত? কেন হল এসব? গত একশ বছরে আমাদের সাহিত্যের অজস্র ও বিস্ময়োজ্জল উৎপাদনের তুলনায় কি বেদনাদায়করকমে শূন্য এই হতভাগ্য সময়, কী খেদজনকভাবে নিপ্প্র। আমরা যারা আমাদের সাহিত্যের ঐশ্বর্বময় কালে জীবন ধারণ করিনি, শুধু শুুে এসেছি সেসবের কথা-পৃথিবীতে নিশ্বাস নেবার সঙ্গে-সঙ্গে কেবল পরিকীর্ণ ভগ্নস্যূপ, কেবল নিরুতত্তাপ শৈত্যের জনবসতিহীন রাজ্যে বাস করে যাচ্ছি-তাদের পক্ষে এই ব্যাপক অজন্মার शাত থেকে, এই সর্বগ্রাসী উষরতার হাত থেকে নিষ্ধৃতির পথ কোন সিড়িতে ? শুধু মৃত্যু, শুধু প্রেরণাহীন, উত্তাপইীন, নিঃস্ব নিঃসগ মুত্যু, আমাদের রক্তের ভেতর স্নায়ুর ভেতর উৎসাহের মজ্জাকে কুরে খেয়ে আমাদের বিস্তস্ত করে যাচ্ছে।

বাং্লাসাহিত্যের গত এক শতকের উচ্ছল পৃষ্ঠারাশির ভেতর যাঁরা দেশ ও কালকে প্রতিভাময় ভাষায় উচ্চকিত হয়ে উঠতে দেখ্যেেন, তাঁরা নিষয়ই স্বীকার করবেন, উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে আরষ্ত করে রবীদ্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যের অনাবাদী ভূমি

কী অবিশ্বাস্য ফসল দিয়েছে। ‘অবিশ্বাস্য’ বলছি এজন্য যে, এক শতকেরও কম সময়দ়দর্ঘ্যের মধ্যে একটি সাহিত্যের পক্ষে এত অভাবনীয় উৎপাদনের অপর্যাপ্তত, এত বৈচিত্রের প্রাচ্র্য, সংখ্যাহীন আগিকের, প্রেরণার এমন অজস্র বিস্ময়কর উৎসার «েকোনো সাহিত্যের পক্ষেই গৌরবজনক। যেন একটা উপপ্লব ঘটে গেল কয়েকটা বছরের সময়দূর্দ্যের মধ্বে। একটা ইতিহাসহীন পরিচয়হীন ভাষা এবটা উন্নত সাহিত্যের মর্যাদায় চিহ্তিত হয়ে গেল। বাল্লাসাহিত্যের বিগত শতাব্দীগুলোর করুণাবহ দার্র্য্য ও উষরতার ভূমিতে হঠাৎ-ফ্সলের এই অভাবিত মৌসুম, এই অপার অজস্র অভাবিত উৎসারণ শুধু অবিপ্ধস্য নয়, চিত্তাতীতও। তবু, ধরে নিতে বাধা নেই যে প্রকৃতির নিয়ম্ম এই ব্যাপ্তু বর্ষণের পর একসময় রুক্ষ কঠিন শীত নিঃ০শ্দ পদপাত সাহিত্যের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতে বাধ্য যার যৌবনের অনটন এই প্রাচুর্থের মাঠকে একসময় শুকিয়ে তুনবেই।

তিরিশের যুগ থেকে স্পষ্ট অনুভ্ব করা গেল যে আমাদের সাহিত্যের সচ্ছল তাঁড়ারে মৃতুর হাত পড়েছে। যে উদ্দ্যাগ, স্পৃহ ও প্রবহমানতার কল্লোল বাং্লাসাহিত্যের অনুর্বর ভুখঞ্ডে সম্পন্ন ফসল ফলিয়েছিল, তিরিশের যুগের পদপাতের সঙ্গে-সজ্গে সেই বলিষ্ঠ জীবনোষ্মাস নিস্তাপ মৃত্যুর অধিকারে চলে যেতে শুরু করল। স্বভাবচারী কবিতা আদিমশক্তির আরণাক আশ্রয় হারিয়ে-বুদ্ধিশাসিত, চতুর পাণ্ডিত্প্রবণ কিছু দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিভার করতলগত হয়ে গেল। বিশালতর হৃদয়ের গাঢ় প্রশ্রয় ছেড়ে কবিতা উত্তাপইীন, অনুভূতিহীন, কৌশলময় ও ধূর্ত শব্দের শাণিত সংকলন হয়ে উঠতে আরষ্ভ করল। যে উদ্বেল জীবনময়তত কবিতার প্রত্যজ্-প্রত্যজ্গে দৌড়ে বেড়িয়ে কবিতাকে সशগীতময় করে রেখেছিল, তার অভাবে কবিতার সজীব গতি ম্থর ক্লান্তিকর একমেয়েমির মধ্যে নিঃশেষের প্রান্তে এসে দাঁড়াল। অক্ষরবৃত্তের বিলম্বিত, ক্লান্ত মন্থরতার ভেতর ছন্দের শতাব্দীবাহী উদ্দীপ্তযাত্রা অথ্থীীনতার প্রান্তে পৌছল ; ব্যবহত, পরিচিত, অবধারিত শব্দের পৌনমপুনিক পুনরাবৃত্তিতে ঘেয়ো ও বিস্বাদ হয়ে উঠল একালের কবিতার ভেদাভেদরহিত অবয়ব-মোটক্থা কবিতার উদার আকাশ, বিস্তারের নক্ষত্র-সম্ভাবনাকে হারিয়ে, প্রাণহীন অচল গতানুগতিকতার মৃত আবর্তে করুণ আশ্রয় ચুঁজ্জে নিল।

এক কথায় মধুসূদনের সঙ্গে বাল্লা কবিতার ভূমিতে ফসলের যে নিদ্রাছীন ম্যেসুম জেগেছিল, তিরিশের পদ্পাতের সঙ্গ সজ্গে তার ওপর দুরারোগ্ শীতের রিক্তুা নেমে এসেছে। হৃদয়াবেগ ও উর্বর কল্পনাশক্তির পরিবর্তে কবিতা শীতল বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের চারণক্ষেত্র হয়ে উঠতে শুরু করেছে। মধুসূদনের মরো দুর্দান্ত পণ্ডিতের পক্ষে শব্দকে কৌশল ও চাতুর্থ্রের যা/্ত্রিক প্রয়োগের অন্তর্গত রেখেও যে সেগুলোকে মহৎ কবিতায় উক্টীার্ণ করা সষ্তব হয়েছিল, তার কারণ তাঁর কবিতার ভেতর ছিল সেই অপ্রতিহত হ্হদয়াবেগ, ভূয়িষ্ঠ কল্সনাশক্তিন সেই প্রাচুর্য, সেই প্রবুদ্ধ অনুপ্রেরণা, যার দুংখজনক অভাবে তিরিশের কবিতার একটা প্রধান অશ্থ রক্তহীন ও ফ্যাকাশে, বুদ্ধি ও তথ্যবহ্লততার অবার ব্যবহারক্ষেত্র। বাল্লাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তিরিশের যুগই সেই সময় যখন পাগ্তিত্র্রবণতা অপরাপর আর সমস্ত কিছুর ওপর দিয়ে মাথা তুলে সৃজনশীলতাকে রক্ত্কুুু শাসন

করেছে। এটা সেই সময় যখন ‘স্বভাবকবিত্ব’ অন্তর্গত জ্ঞানের দুদ্দেব অনটটে সবচেয়ে বেশি লজ্জিত, উপহাস্য ও অপমানিত হয়েছে। পক্ষান্তরে কবিতাকে শুধু 区্बান ও অধ্যয়নের চারণণূমি বলে রটনা করবার দুংখজনক স্পর্ধাএ-যুলের লেখকরাই দেখিয়েছেন; শু ষু ঘ্মাক্ত অনুশীলন ও কায়িক শ্রমের ফল্লদ সন্তান বলে কবিতাকে অভিহিত করতে তাঁদের অনেকে দ্বিধা করেন নি। সবচেয়ে বড় কথা, ‘কস্gোলে’র প্রধান-প্রধান কবিদের যে কীর্তিমান পরিচয় আমাদের সামনে লোকোত্তর মর্যাদায় তুলে ধরা হয়েছে তার একটা বড় কথা এই যে তাঁরা সবাই কমবেশি সাহিত্যের দুর্ধ্ব পণ্ডিত। আমদের সমকানীন সাহিত্যের এই ক্ষয়িষ্ণু যুগ, ছৃদয়াবেগ অবসিত এই অনটনগ্তগ্ত কাল, মৃত্যু আক্রন্তত তিরিশের এই দরিদ্দি সন্তান কী কবিতা উপহার দেবে আমাদের হাতে ? কোন্ মহপ্পাণ স্বর উচ্চারিত হবে এইসব উপবাসআতুর শব্দরাজির নিকল অরণ্যে।

মানতেই হবে, তিরিশের কবিতার উৎকট বুদ্ধিস্বস্বতা সাধারণ পাঠককে ভয় দেখিয়েছিল। এটা সেই যুগ যখন কবিতার সাফল্যের অনটনকে মহিমান্বিত করা হয়েছিল পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের রক্তচক্ক্রু দ্বারা, কবিতার অন্তর্গত দুর্বলতাকে দুর্বেধ্যতার অন্তরালে পাচার করার অপচচষ্টা চলেছিল। কবিতার ক্ষেত্রে হুদয়হীননতার ব্যাপক স্বাধিকার এই সময় এমন সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠা নিয়েছিল (এবং শুধু শ্রম, বুদ্ধি ও অনুশীলনকে কবিতার নামে বেনামি করার এমন গভীর ষড়যষ্ধ্র চলেছিল) মে সেই কবিকুলের জনৈক দিকপাল এমন অর্ধশিক্ষিত উক্তি করেও জনগ্পা্রা কুড়িয়েছিলেন যে, কবিতা বিষয়টি প্রেরণাসাপেক্ষ নয়। এবং সেই উজ্টট প্রতিভা তার ভয়াবহ পাণ্ডিত্যের কাল্পনিক যষ্ঠির সামনে সমস্ত বাংলাদেশকে এমনভাবে ভীতিগ্রস্ত করে রেখেছিলেন (ও এখনো রেখেছেন) যে সেই উক্তি উচ্চারিত হবার তিন দশক পর অব্দি এ ব্যাপারে কোনো লিথিত প্রতিবাদ করার সাহ্সও কোথাও দেখা যায় নি।

চছ্লিশ বছর আগে বাং্লা কবিতার ক্ষেত্রে যে অজন্মা নামতে শুরু করেছিল, প্রতিদিনের বর্ধিত অনটনে তা এখন দীনতার করুণতম পর্যায়ে পৌাছেছে। তিরিশের সম্পদের মধ্যেও যা-কিছু সজীবতা ও কমনীয়তা ছিল ক্রমাগত ব্যবহারে ও কর্ষণে তার সব দ্যুতি ও ঔজ্জ্রল্য বর্তমানে নিঃশেষিতপ্রায়। ঋদ্ধিমান প্রেরণা ও অজস্রমুখ কল্সনা এ কবিতা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যায়, ঘেয়ো অচল ও বহুলব্যবহারজীর্ণ
 মহ্ৎ কবিতা সুদূর, সত্যিকার ভালো কবিতার জন্মও খুব একটা ঘটতে দেখছি না আমরা আমাদের চারপাশে। দুঃখ লাগে এজন্য বে আমাদের সময়কার এইসব শিब্পদম্ভকে উৎরিi়ে যখন যুগ অবসিত হবে, আমাদের সময়ের সমস্ত অহংকারী আত্মস্তুতিগুলো যখন ধীরে ধীরে নিoশশ্দ হয়ে যেতে থাকবে, পরের যুগে পৌছছাবে শুধু আমাদের সাফল্য আর কীর্তির ফসলগুলো, তখন সে-যুগের মানুষেরা আমাদের সময়ের দিকে তাকিয়ে অন্নুর্বর রোদনময় একটট মরুভূমি ছাড়া আর কী দেখতে পাবে? দুুখ হয় এ ভেবে যে আমাদের কালের নিদ্রাহীন অক্লাস্ত কাব্যপ্রচেষ্টার একটা খণ্ডিত অংশকেও আমরা হয়তো

কালান্তরের হাতে প্পোছে দিতে পারব না। সন্তানছীনতার দুরপনেয় অপবাদে যে সব সময়কে সাহিত্যের ইতিহাসে ‘অন্ধকার যুগ’ হিসেবে লজ্জিত অস্তিত্ব নিয়ে বাঁচতে হয়, আমাদের ব্যাপক নিঃস্বতা ও অজন্মা দেখে ভয় হচ্ছে, একদিন কালের চক্রান্তে আমাদের গায়ে সেই অপবাদের কলঙ্ক হয়তো পাকা হয়ে যাবে।

কবিতাকে প্রাণহীনতার নাম বেনামি করার মে ব্যাপক প্রবণতা চারধারে চলছে, অর্থহিন হলেও, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে চাই! যত অনবদ্যভাবেই প্রমাণ করা হোক না কেন, অন্তঃসারশূনাতার নাম, বুদ্ধিসর্বস্বতার নাম, শুধুমাত্র নৈপুণ্য ও চাতুর্যের উদ্জাসের নাম কবিতা হতে পারে না। কবিতাকে রক্তের ভাষায় রক্তের কাছে কথ্থ বলতে হবে, স্নায়ুর রোদন নিয়ে স্নায়ুর অসং্খ্যতার জানালায় কামনাকে রোদনময় করে তুলতে হবে। যে কবিতা সe, হৃদয়বান, সাধারণ মানুষকে কবিতার অনায়াস আস্বাদনের অধিকার থেকে বঞ্চিত ও উপেক্ষা করে কেবল কিছুসং্খ্যক বুদ্ধিমান মগজের জন্য নিজের কাঁচুলি খুুে দেয়; যে কবিতা তার রক্তিম প্রাপময়ততা নিয়ে মানুষের রক্তে-রক্তে নেচে বেড়িয়ে উষ্ণতায় উত্তাপে শরীরকে পরিণত করতে পারে না, তাকে কবিতা বলা অসমীচীন হবে। মানুষের কাছে কথা বলতে হবে কবিতাকে-্সহৃদয় সব মানুষের কাছছ- यারা ঔৎসুক্য নিয়ে ভালোবাসা নিয়ে, উদগ্রীব চোখ নিয়ে কবিতার চারপালে এসে ভিড় করবে, কবিকে কথা বলতে হবে তাদের জগততর পরিচিত ছন্দে, ব্যাকরণে; তাদের অনুভবগম্য, বোধগম্য, প্রত্যগগম্য শব্দের আবেগে। কবিতা চিরদিন মানুষের কাছে কথ্া বলেছে, বিশ্বাস রাখি, কবিতার এই ভূমিকা অন্ধকারের দোসর হতে পারে না। কবিতার কাছে তার লোকশ্রুত উত্তাপ ফিরে চাই আমরা, তার আদিম উর্বরতাকে ফিরে চাই। উষ্ণতায়, আবেগে, আঁচে কবিতা উচ্চকিত হয়ে উঠ্ঠুক জীবনের মতো। কবিতাকে এগিয়ে আসতে হবে অনায়াসে, সহজে-‘হয়ে উঠতত হবে’-হয়ে উ১তে হবে ‘যৌবনময়-কবিতার ‘কামরাঙ’ কবিতা। কবিতাকে হতে হবে আলোর মতো, রোদের মতো আপেলের মতো, চাই কি প্রেমের মতো, লাল গালের মতো-রক্তময়, কামনাময় উৎসুক। কবিতাকে হবে হতে ‘রক্তমাংসময়’যার শরীরের অলৌকিক आঁচচ শরীর তাতিয়ে বয়স্ক শীতে রক্তিম ভৌবনকে আমরা ফিরে পাব। সৌ 'লোকোত্তর ‘বন্যা’ কবি কবে আসবেন, তাঁর জন্য অপেক্ষা করে যেতে হবে, যিনি তাঁর আদিম উল্লাস দিয়ে, जাঁর प্বকহীন, সভ্যতাহীন জন্মান্ধ আক্রমণ দিয়ে আমাদের সাহিত্যের এইসব চাতুর্য ও কৌশলের অন্তঃসারহীন ‘রাপময়’ প্রাসাদের প্রসিদ্ধ কীর্তিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে এই সাহিত্যের নীরক্ত মাঠে বইয়ে দেবেন কবিতার কীর্তিনাশা।

১৯৬৭

## কবিতা ও অন্ত্যমিল

কবিতার সঙ্গে ছন্দ ও মিলের সম্পর্ক কবিতার জন্মদিনের মতোই পুরোনো। অবশ্য ছন্দ ও মিলের সজ্গে কবিতার এই সজীব আত্মীয়তা, সব যুগে ও কালে একই রকম প্রীতিমধুর ছিল, এমন কथা জোর দিয়ে বলা যাবে না। অনিচ্চিত, অনুভূতি-কাঁা, বিরাগ ও ভালোবাসায় বিপন্ন মানবিক সম্পর্কের মতোই, বিভিন্ন সময়ে এই সম্পর্কের তীব্রতায়ও কমবেশি তারতম্য ঘটেছে। কখনো-কখনো ছন্দ, বৈরী যুগ-পরিবেশের উষর মরুভূমিতে রুগীণ কর্কল ও চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছে এবং কবিতার সজীব উজ্জ্ঞল চলমানতা থেকে মিল তার অভিমানী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তবু সাধারণভাবে কবিতা, ছুন্দ ও মিলের সঙ্গে তার আদি ও একান্ত রক্ত-সম্পর্ক থেকে আজ অব্দি বিচ্যুত হয় নি এবং আমার বিশ্বাস, বিরুদ্ধবাদীদের প্রবলতম যুক্তিকে নির্বিঘ্নে উপেক্ষা করেই, পৃথিবীর ঋদ্মিমান কবিতা, উত্তুঙকে স্পর্শের মহান প্রয়োজনে, ছন্দ ও মিলের বর্ণিল সাম্রাজ্যের দিকে উদগ্রীব হাত, অতীতের মতো আগামীতেও প্রসারিত করবে।

সূচনার প্রথম পর্যায়ে কবিতার সামাজিক প্রয়োজনীয়তত ও ব্যবহার ছিল আজকের চেয়ে অনেক ব্যাপক ও বিষ্তৃত। কবিতা তখন উজ্জ্রলতম মানবস্বপ্নের ভাষারা ছিল না শুধ্, কবিতা তখন অসংখ্য সামাজিক তথ্য ও দরকারি খবরের ছ্দময় অনুপম দলিল, জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কিত সমাজ-মানসের গুরুু্বপপূর্ণ আবিষ্কার ও উপলষ্বির সংগীততশ্রিত স্शায়ী আধার। লেখন-ব্যবস্থার অপ্রতুলুতার যুগে চৈতন্যবান মানুষ্বো তাঁদের ও তাঁদের সমাজ-মানসের মূল্যবান আবিক্ষার ও উদ্ঘাটিত সত্যগুলোকে বহুল-প্রচলন ও দীর্ঘায়ু দেবার দরকারে ছুদ্দ ও মিলের অনির্বচনীয়তায় গেঁথে দিতেন, যাতে সেই সংগীতস্নিগ্ধ তথ্য ধ্বনিব্যख্জনার অনির্বচনীয়তার গুণ মানব-শ্রুতির ঘরে স্থায়ী আসন পায় এবং ছ-দ-মিলের স্বাদুুার কারণে মানুষের রসনায় আবৃত্ত ও উচ্চারিত হয়ে বহুল প্রচারের সৌভাগ্যে অভিষিক্ত হতে পারে। এক ক্থায়, ম্দুণযষ্ত্রের সহযোগিতায় একালে যেসব সামাজিক তথ্য ও আবিষ্ষার গদ্যাকারে গ্রন্থভুক্ত হয়ে মানুষের হাতে-হাতে পৌছোচ্চে, সে সময়, প্রচারমাধ্যমের ব্যাপক অপর্যাপ্ততার যুলে, সেসব তথ্যকেই মানুষের দরোজায় পোছে দেবার অসংগত ও অপ্রস্তুত দায়িত্ব নিতে হয়েছিল কবিতাবে—ছৃদ ও মিলের সোনার শাম্পানে

তুলে দিয়ে। এ-বিষয়ে, মানধ-শ্মৃতিকে আক্রান্ত করবার ব্যাপারে ছন্দ ও মিলের উজ্জ্রল ও লোকশ্রুত সপারগতার ওপরেই, সে-্যুগের মনীষাবানেরা প্রধানভাবে নির্ভর করেছিলেন। এজন্যই, বিষয়ের দিক থেকে কবিতা, প্রাথমিক পর্যায়ে, এমন ব্যাপক, বহ্গামী ও বিচিত্র। চাষাবাদ সহ্্রান্ত বাস্ত্ব আলোচনা, ধর্মাপপেশ, স্বাস্থু-সম্পর্কিত জরুরি পরামর্শ, গাøিতিক সূত্র বা সাহিত্য সমালোচনার মতো সুদূর-সম্পক্কিত বিষয়ও, প্রথম অবস্থ্য়, কবিতায় অনায়াস চারণক্ষেত্র হয়েছে। আমাদের দেশের খনার বচন কিত্বা মেয়েলি ব্রতকথা, হেসিয়াদের কবিতার নৈতিক উপদেশাবলি ও ওভিদের প্রণয়কৌশল সম্পর্কিত রচনা, ভার্জিলের কৃষিকর্ম সक्ক্রান্ত কাব্য, তুনসীদাস কিং্বা সাদ্দীর ধর্মীয় ও নীতিমৃলক পদাবলি অথবা অপেক্ষাকৃত আধুনিক আলেকজান্ডার পোপের কাব্য-সমালোচনা-গ্রন্থএসবের বিভিন্ন উদাহরণ। একটি পৃথক ও স্বয়হ্সস্প্পূণ্ণ শিল্প্-আঙ্গিক হিসেবে কবিতা তখনো সাহিত্যাঙ্গন পরিপূণ পদার্পণ করেনি। কবিতা তখনো মূল্যবান সামাজিক आবিষ্ষার ও উদ্ভাবনকে মানব-স্যারণে দীর্ঘকাল লালিত রাখার এবং বহুল প্রচার দেবার অসাধারণ উপযোগী একধরনের প্রতিভাবান সংগীতময় উপায়। কবিতা তখনো ছ্দ-মিলমধুর একধরনের সুদদর সুললিত রচনারই নাম, সমাজচৈতন্যের যাবতীয় বাস্তব প্রশ্ন ও সমাধান যার প্রধান বিষয় এবং সেসব বিষয়কে ছছ্দ-মিলের অনুপম সৌন্দর্বে দুলিয়ে দিয়ে মানুষের চেতনায় অমর আসন দেবার চেষ্টাই যার মূল লক্ষ্য।

আধুনিক অর্থে সার্বভৌম শিষ্পাপ্গিক হিসেবে কবিতার জন্ম ঘটে এর অনেক পরে-লেখন-ব্যবস্থার অপেক্ষাকৃত উন্নততর ও বিকশিত পর্বে- প্রয়োজনীয় সামাজিক আবিষ্ষারগুলোকে লিখিত আকারে ধরে রাখবার উপযোগী স্থায়ী ব্যবস্शার উদ্জু ও বহুল প্রচারের সমকালে। এর ফলে সমাজ-মানসের বহুকালবাiী ভাবনা ও অর্জিত জ্ঞেনকে স্থায়িত্ব দেবার অনর্থক ও অসংগত দায় ছদদ-মিলের কাছ থেকে প্রথমে লেখন-ব্য্যস্থার ও পরে মুদণব্যবস্থার হাতে অর্পিত হয়ে যায় এবং সমাজের বিস্তারিত তথ্য ও জ্ঞনন, ছদ্দমিলের শ্রমবহুল কৃত্রিম ও অস্বস্তিকর নিগড় ফেলে অপেক্ষাকৃত সহজতর মাষ্যম গদ্যকে আশ্য় করে। কবিতার বিষয়, এই অভাবিত সুযোগে, অর্থহীন তথ্যবহুলতার ব্যাপক ভিড় ফেলে বাইরে বেরোবার পথ পেয়ে যায় এবং চৈতন্যের অনুভূতিময় রাজ্যে নিজের গ্রদয়ললিত স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য নিয়্যে দ্বীপের মতো জেগে উ১তে থাকে।

লেখন ও צুদ্ণ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারের সক্গে-সঙ্গে কবিত, সুতরাং, আজন্মকালের অধিকার-এলাকার একটা বিরাট অশ্শ হারিয়ে ফেলে। সমাজ-চেতন্যের তথ্যমূলক অহ্শাটি ছ্দ-মিলের সপ্রের সখ্য ভুলে অভাবিত দ্রুতগতিতে গদ্য-মাষ্যমের কাছে বেহাত হয়ে যায় এবং কবিতার বিশুদ্ধ রূপটি নিটোল মুক্তোর মতো জেগে ওঠার পথ পেয়ে যায়। কবিতা থেকে ছ্দ ও মিলের এই প্রধান প্রয়োজনটি অর্থহীন হয়ে পড়ায় কবিতা-শরীর থেকে এদের বিলুপ্তি অনিবার্য হয়ে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু বাচ্তবত ঘটেছে ঠিক উল্টো। কবিতার সঙ্গে ছদ্দ ও মিলের আদিম আত্নিক সম্পর্ক, দীর্ঘ্ছস্থায়ী বন্ধুর্বের পৌনঃপুনিক অগীকারে, বরাবরের মতো আজও অব্যাহত গতিতে বহমান রয়েছে।

আমি বলতে চাই যে, কবিতার সঙ্গে ছন্দ ও মিলের এমন একটা নিগূঢ় রক্তু সশ্পব্ক রয়েছে যা অত্যন্ত মৌলিক ও অনিবার্য। নইলে এই নবোড়ূত পরিস্থিতিতে কবিতা থেকে এদের বর্জন অবধারিত হয়ে উঠত। আমার বিশ্বাস ছন্দের মতো অন্ত্যমিলও প্রাথমিকভাবে সংগীত্প্রতিভার এবং সেই অর্থে কাব্যপ্রতিভারই অংশ, যেহেতু সাংগীতিকতা মূলত কাব্যপ্রতিভার অন্যতম জীবন-লক্ষণ। কেবলমাত্র ছন্দ-সাফল্যের মধ্যে কবিতার পূর্ণতাকে খুঁজে পাওয়া নিশ্চয়ই অরণ্যে রোদন, তবু এমন দৃষ্টান্তও তো কাব্যক্ষেত্রে বিরল নয়, যেখানে ছন্দপ্রতিভার উজ্জ্জল উজ্জাসকে প্রায় কাব্য-সাফল্যের সমান মর্যাদা দেয়া হয়েছে। বাংলাকাব্যের ক্ষেত্রে এর একটি দৃষ্টান্ত অবশ্যই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যার ছন্দপ্রতিভার লোকশ্রুত অসাধারণত্ব, কবিত্বের নানান অনট্ন সত্ধেও তাঁকে উম্লেখযোগ্ ‘‘বিখ্যাতি’ দিয়েছে।
[ বললে হয়তো ভুল হব না যে, কাব্যপ্রতিভার যে-কোনো সাফল্যের জন্য ন্যৃনতম সংগীতপ্রতিভা অপরিহার্য-অবশ্য তা কাব্যিক অর্থেই। এই সংগীতপ্রতিভা কবিতার পরতে পরতে অবচেতনভাবে প্রবাহিত হয়ে কবিতাকে পরিণত করে তোলে এক জীবন্ত প্রাণসত্তায় যা কাব্যকে চারপাশের সাধারণ অনুম্জ্রল গতানুগতিকতার ভিড় থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এক নিটোল লাবণ্যে দীপান্বিত করে তোলে। এই সংগীতময়তা কবিতা-শরীরে জাগিয়ে তোলে সুস্মিত ও অপরূপ এক রহস্য, ধ্বনির এক অভাবিত অপরিচিত জীবনময় আবেগ-যার মধ্যে দিয়ে কবি তাঁর আলাদা স্বকীয় জীবনানুভূতিকে কবিতায় মেলে ধরতে পারেন সজীব পরিপৃর্ণতায়। সং্ম্কৃত সাহিত্যের ধ্বনিবাদীরা কবিতার সাংগীতিক শক্তির ওপর যে এতটা জোর দিয়েছিলেন তা হয়তো এ কারণেই।]

কবিতার সঙ্গে ছ্দ ও মিলের সম্পক্ক এমন গভীর ও অচ্ছেদ্য যে প্রাচীন বা মধ্যযুগের কবিতায় তো বটেই, বিশ শতকের এই কাব্যিক নৈরাজ্যের দিনেও এরা কবিতার নিত্যসঙ্গী হাত সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে যায় নি, যদিও প্রভাবের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে এবং এযুগের তথাকথিত গদ্যকবিত, প্রচলিত ছছ্দ-মিলের একচেটিয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে দর্পিত বিদ্রোহ রটালেও লেষপর্যন্ত একটা নতুন ছন্দ-ধারণারই জন্ম দিয়েছে।

এযাবৎ আলোচনায় আমি ছছন্দ ও মিল শব্দদুটিটি এভাবে এক্সঙ্গে উচ্চারণ করেছি যা থেকে যে কেউই হয়তো ধরে নেবেন যে, ঐ দুটি শব্দের দ্বারা আমি কোনো একটিমাত্র গুণকে বোঝাচ্ছি। কথাটা সত্যিও তাই। আমার বিশ্বাস, ছন্দ এবং মিল শব্দদুটি নামে আলাদা হলেও এবং কাব্য-প্রেরণার আলোকে কখনো-কখনো এদের আলাদা উল্লেখ অনিবার্য হলেও, মূলত একটিমাত্র সাংগীতিক এককেরই নাম। কবিতায় একটি চরণের জন্মের সঙ্গে-সন্গে যে সাংগীতিক তরঙ্গ উদ্দীপিত হয়ে এগিয়ে চলে তার সামঞ্জস্যমধুর, পরিণত ও পরিপূর্ণতম পরিসমাপ্তির নামই তো মিল। এই পরিপূর্ণতা দুটি, তিনটি, চারটি বা আরো বেশিসংখ্যক চরণের মিলের মধ্যে

আকাঙ্কিত শম খুঁজে পেতে পারে-কখনোবা দাবি করতে পারে একটি পরিপূর্ণ স্তবকের এবং (ছোট হলে) পূর্ণাঙ্ কবিতার পরিসর। সুতরাং বলা যায়, ছন্দের সাংগীতিক সম্ভাবনার পরিণততম, স্নিগ্ধুম ও সমাপ্তিমূলক অন্ত্যমিল, যা একটি ছন্দ্য পরিকন্পনার সবচেয়ে সৌকর্যময়, সুস্মিত ও মধুরতম অংশ-যা ঐ বিশেষ ছন্দউদ্যোগটিকে পরিপূর্ণ ও ঐশ্বর্যময় সংগীতে উত্তীর্ণ করে তোলে।

সুতরাং অন্ত্যমিল সাংগীতিক পরিপৃর্ণতার দিক থেকে ছন্দেরই সহজ, সাধারণ ও যুক্তিসশ্মত পরিণতি ; এবং সেই অর্থে অংশ। না, অংশ নয় কেবল, বরং একটি মৌলিক উপাদান। কেননা, সমিল কবিতায় অন্ত্যমিল ঐ কবিতার ছন্দ-পরিকক্পনার প্রত্যঙ-বিশেষ শুধু নয়, পৃর্ণাছ জীবন। কেননা, অন্ত্যমিল—চরণের প্রত্যন্ত পর্বের এই সংগীত-মধুর কমণীয় কণিকাটি, সাংগীতিক সাযুজ্যের ঐ অন্দ্দ্য মাধুরীটি, সমস্ত ছন্দ পরিকন্পাটির শরীরে, নীলিমায়, গাছ আকাশ পৃথিবীর রূপের ওপর সন্ধ্যার (দিনের স্বপ্নিল বিদায় মুহুর্তটির) মতোই সংগীতের এমন অনির্বচনীয় স্বর্ণাঞ্জন মাখিয়ে দেয় যে সেই অন্তিম সৌদ্দর্যের অনুপম কমনীয়তার স্পর্শে সেই ছন্দ-পরিকল্পনাটি হন্নুদছোপানো রূপসীর মতোই সুস্মিত সৌনদদ্য নিয়ে ফুটে ওঠে। এখানেই শেষ নয়। অন্ত্যমিলের সংযোগ কবিতার ছন্দ-পরিকল্পনাকে ভারসাম্যময় করতেও সহায়তা করে। দেখা যাবে, সমিল কবিতায় অন্ত্যমিল চরণ ও স্তবককে সুস্পষ্ট ও নিটোল পরিসমাপ্তিতে নিয়ে আসে বলেই ঐসব চরণ বা স্তবকের অন্তর্গত ছ্দ্দপ্রবাহ সুঠাম সুডৌল ও পরিপূর্ণ রাপ নিয়ে ফলে উঠতে পারে। এটা আরো বেশি করে ঘটে ছন্দের উদ্দেশ্যহীন ও অর্ধমনস্ক গতিকে অন্ত্যমিল সুনিয়মিত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ শৃষ্খলার মধ্যে নিয়ে আসতে পারে বলেই। অন্ত্যমিলহীন মুক্তকের কবিতায় যে ছন্দের লক্ষ্যহীন উদাস গতি নিষ্ক্রিয় সংগীতহীনতার ভেতর বিস্তস্ত হয়ে আসে, সমিল কবিতার সুনিয়মিত নিয়ন্ত্রণের ভেতর সেই ছ্দই সজীব, স্বচ্ছ ও সাবলীল হয়ে প্রকাশ পায়। বাং্লা গৈরীশ ছন্দের সজ্গ রবীন্দ্রনাথের মুক্তক ছন্দকে পাশাপাশি রাখলেই এই পার্থক্য স্পষ্ট হবে।

एন্দের সম্পন্নতম বিকালের জন্য অন্ত্যমিল শুষু প্রয়োজনীয় নয়, প্রায় অপরিহার্য। এর জন্য উদাহরণ-চয়ন নিষ্প্রয়াজন ; ছ্দ-স-সষ্ভাবনার মহত্তম দৃষ্টান্ত মাত্রই এর উদাহরণ। ছন্দের অন্তর্নিহিত সণ্গীতকে শক্তি ও সস্তাবনার পরিপূর্ণতম বিকাশে উক্তীর্ণ করা ছন্দের সঙ্গে অন্ত্যমিলের পরিপূণ্প্তম সহযোগের ফলেই সম্ভব। একটি সার্বিক ছন্দ-পরিকন্পনায় অন্ত্যমিল হল সেই আকাষ্কিত যতি, সেই ঈপ্সিত সমাপ্তি, সংগীতের সেই বিরতিপরায়ণ সুস্মিত পৃর্ণতা যা সেই ছ্দ-পরিকল্পনাটিকে পর্বপরম্পরায় এগিয়ে দিয়ে তাকে একটি সামগ্রিক সাংগীতিক নিটোলতায় উউ্তীণ করে। অন্ত্যমিলের সহযোগ ছন্দকে সাংগীতিক সম্ভাবনার উত্তুঞকে স্পর্শের ব্যাপারে যে সাহায্য করে তার অন্যতম কারণ : যত অল্প পরিমাণেই হোক, অন্ত্যমিল ছ্দ-শরীরে সাংগীতিক মূল্য যোগ করে। কবিতাকে যদি আখ্যায়িত করা যায় ‘সাংীীতিক উক্তি’ বলে, তবে অন্ত্যমিল কবিতা-দেহে সাংগীতিক মূল্য জুড়ে দিয়ে কবিতার সেই কাব্য-মূল্যকেই বাড়িয়ে তোলে। অন্ত্যমিল বে ছদ্দশরীরে

কমবেশি সাংগীতিক মূল্য যোগ করে, তার প্রমাণ কবিতা থেকে অন্ত্যমিল বর্জনের সছে সজ্গে কবিতার সাঔীতিক মূল্যের অনিবার্য গ্রাস। অবশ্য ব্যতিক্রম নেই, তা নয়। বাল্লা কবিতার ক্ষেত্রে এই বক্তব্যের দোর্দণ প্রতিপক্ক মধ্যূসূদের মহান অমিত্রাক্শর। জীবনানন্দের মতো অনেকের গদ্যছন্দ্রু (৬দাহরণত রবীদ্দ্রনাথের ‘পৃথিবী’ কবিতার ‘অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী / মেঘলোকে উধাও পৃথ্বী / সিরিশৃধমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী / নীলাম্মুরাশির অত্দ্র তরজ্গে কমলন্দ্রুু্থরা পৃথিবী’ কিং্বা জীবনান্দ দাশের ‘অন্ধকার’ কবিতার ‘গভীর অন্ধকারের ঘুম্মে আস্বাদে আমার আত্না লালিত / আমাকে কেন জগাতে চাও? / হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম গাওয়া/ আমাকে জাগাতে চাও কেন-এ সবে এর বিপরীত প্রমাণ দুর্লক্য নয়। কাব্য বা ছৃদ-শিরায় প্রচণ প্রবহমানতা সঞ্চারিত করে কিংবা শব্দের সাংীীতিক সষ্ভাবনাকে অসাধারণ পর্যায়ে উদ্মাটন করে এই সাফল্য সম্ভব। অন্যথায় কবিতা থেকে অন্ত্যমিলের নির্বাসন, সাধারণভাবে, ছন্দের সাংগীতিক মানকে অনটন কবলিত করে দিতে বাধ্য।

সাধারণ মানুষের কাছে ‘ছন্দ’ ও ‘মিল’ শব্দদুটি প্রায় সমার্থক, অন্তত এ দুয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে তাঁরা খুব একটা সচেতন নন। ছ-দ শব্দটিকে মিলের প্রতিশব্দ হিসেবে ধরে নেয়ায় তাঁরা প্রায়শই কবিতায় মিলের অনুপস্থিতিকে ছন্দের অনুপস্থিতি বলে ধরে নেন। অন্তত এরকমটাই করেছিলেন ঢাঁরা তিরিশের যুগে-কবিতা থেকে অন্ত্যমিলের বর্জনকে ছুদ্দ-বর্জন বলেই ধরে নিয়েছিলেন, অন্ত্যমিলছীন কবিতাকে বলতে শুরু করেছিলেন ‘ছন্দহীন কবিতা। এই বিভ্রান্তির ফলে (যার উৎস ছন্দ ও মিলের মেলিকক অভিন্নতার মধ্যে নিহিত বলেই আমি মনে করি) রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা রচনার সময় পর্যন্ত কাব্যরুচিতে পরিীীলিত ও বিদগ্ধ বহু পাঠকও ঐ শব্দদুটিটে সমার্থক ভাবতেন। [ কেবল ভাবতেন নয়, ছ্দ ও মিল-এ দুয়ের অভিন্নতার ব্যাপারে তাঁদের ধারণা যে কতখানি গভীর ছিল তা একটি ঘটনা থেকে টের পাওয়া যায়। অন্ত্যমিল ও ‘পদ্য ছন্দ’ বর্জন করতত গিয়ে ঐ বর্জন যে কাব্যবিরোধী নয় তা প্রমােের উস্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ সেসময় যে অসাধারণ উজ্জ্ঘল ও মেধাবী কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেসবের পরেও এই বিষয়টি সে-সময়কার রীতিমতো অগ্রসর পাঠিকের কাছে এমন উত্টুট ও সৃষ্টিছাড়া মনে হয়েছিল যে তাঁরা ঐ অদ্ষ্ষ্রূর্ব কাব্যাগিকটির প্রকৃত স্বরুপ উপলধ্ষির জন্য স্বয়ং কবিগুরুর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পাঠকদের এই দাবি লেষপর্যন্ত এমন জোরালো হয়ে উঠেছিল যে প্রতিকারে রবীদ্দ্রনাথকে, প্রবাশ্য সভার আয়োজন করে, একালের পক্ষে হাস্যকর এমন সব তুচ্ছ ও অর্থহীন বিষয়ও ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল যে অন্ত্যমিল, ছন্দের মতে, কবিতার কোনো অপরিহার্य উপাদান নয় এবং কবিতা থেকে অন্ত্যমিলের বর্জনকে ছদ্দ-বর্জনের নামান্তর ভাবা একটি কাব্যিক বিল্রান্তি। এইসঙ্গে তাঁকে আরো বেঝাতে হয়েছিল বে পদ্যছন্দের সুম্পষ্ট ও অতিনিরাপিত ঋাক্কারের বাইরে গিয়েও স্বাভাবিক গদ্যছন্দে কবিত-রচনা একটা আলাদা ব্যাপার এবং এই নতুন রীতির আবৃত্তিধারাও পৃর্বতন অভ্যস্ত পঠনপদ্ধতি থেকে আলাদা।

উনিশ শতকের মধুসূদন যদিও এই অভ্যস্ত ধারণাটির বিরুদ্ধে তাঁর কাব্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠेতম নিদর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তবু কবিতায় অন্ত্যমিলের অনুপস্থিতিজনিত সাংগীতিক ঘাটতি তিনি পূরণ করেছিলেন ছন্দ-শরীরে ধ্বনিব্যু্জনার এমন উদ্দাম প্রবহমানতা সঞ্চার করে এবং শব্দের সংগীত-সম্ভাবনাকে এমন অবিশ্বাস্য পর্যায়ে বাড়িয়ে তুলে যে তাঁর সেই সাং্গীতিক বিদ্যুতোড্াসের আড়ালে অন্ত্যমিলের প্রতিভাবান অব্যবशার সবার দৃষ্টি এড়িয়েছিল। মনে রাখতে হবে যে ছন্দমিলের মধুর নিব্বণে লালিত ও অভ্যস্ত কাব্যপাঠকের চেতনা কিত্তু মধুসূদনের আকশ্মিক ও সৃষ্টিছাড়া নিয়মভঙ্গের বিরুদ্ধে সংদ্দুব্ব প্রতিবাদ তোলেনি, তুলেছে বিশ শতাব্দীর প্রথমাধ্ধে, তিরিশের যুগেকাব্য ও সংগীত-প্রেরণার দিকে থেকে অপেক্ষাকৃত নিষ্পত্র ও নীরক্ত এক কালে। অন্ত্যমিলের নির্বিচার বর্জনের মধ্যে এই সময়কার পাঠকেরা কবিতার সম্পন্ন সম্ভাবনার স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বইীন অধঃপতনকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এর কারণ, আমার বিশ্বাস, কবিতার অন্ত্যমিল--রর্জনধটিত সাংগীতিক শূন্যতাকে মধুসূদন যে প্রচণ্ড ও বেগবান সংগীতৈশ্বর্য দিয়ে পূরণ করেছিলেন, তিরিশের কবিতা, বিক্ষিপ্ত সাফল্য বাদে, তা করতে সাধারণভাবে সমর্থ হয়নি, এমনকি বৃদ্ধ বয়সের রবীদ্দ্রনাথও (যাঁর কবিতার অসাধারণ সাংগীতিক-শক্তি ইতিমধ্যেই ক্রমবর্ধমান শৈত্যের দ্বারা আক্রান্ত হতে শুরু করেছিল) সর্বত্র নন। এই পত্রহীন উষর সময়ে, কবিতায় অন্ত্যমিলের অব্যবহারঘটিত সাঁগীীতিক অনটনকে বৈভবশালী সংগীতশ্পন্দনে প্রাণবন্ত করে সমিল কবিতার সমকক্ষতায় ধারণ করতে পারতেন যে লোকশ্রুত বংশীবাদক-নতুনের কেতন-ওড়ানো বাংলা কবিতাঙ্গের সেই ধৃষ্ট ঝোড়ো তরুণ, নজরুল ইসলাম, সংগীতের অমিত সম্ভাবনার উচ্চতম শিখরকে স্পর্শের প্রয়োজনেই হয়তো, অন্ত্যমিল বর্জনের অসাংগীতিক ও অবண্ষয়ী পথ প্রথম থেকেই বর্জন করেছিলেন। বিশশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত, (বাংলা সাহিত্যের মতো উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম্মে কথা মনে রেখেও) ছন্দ ও মিলকে কবিতার একটি অভিন্ন ও অবধারিত বৈশিষ্ট্য হিসেবেই দেখেছেন এবং কবিতাকে প্রধানভাবে ছদ্দ-মিলবদ্ধ একটি সংগীতমধুর বক্তব্য বলে মনে করেছেন।

আগেই বলেছি, সাংগীতিক অর্থে ছন্দ ও অন্ত্যমিল বিষয়দুটি আমার কাছে সমার্থক এবং কবিতাকে উচ্চতম পর্যায়ে স্পের্শ করতু হলে ছন্দের মতো অন্ত্যমিলকেও আমি অপরিহার্য বলেই মনে করি (যদিও কবিতার ভেতরের ও বাইরের দরকারে, কাব্-শরীর থেকে অন্ত্যমিলকে নির্বাসন দেয়া, কখলো-কখনো অভিপ্রেত ও অনিবার্য হয়ে দেখা দিতে পারে।) অন্ত্যমিলের এই পরস্পরবিরোধী ও অনিচিতি আচরণের ব্যাখ্যা দেয়া অবশ্য সষ্ঠব। সংগীতের উত্তুঈতম শিখরকে স্পর্শ করা ও অবিমিশ্র সহগীতের নিরক্লুশ উৎসারই যদি কবিতার একমাত্র লক্য হতে, তবে ছ্দ ও অন্ত্যমিল অবশ্যই কবিতায় অচ্ছে্য ও ম্লৗলিক উপাদান হিস্সেবে দেখা দিত। কিন্তু সংগীত কবিতার একমাত্র নিয়ামক নয় বলে ক্ষেঞ্বিশেষে, কবিতার অপরাপর গুরু प্বম্পূর্ণ উপাদানকে পৃর্ণতর বিকাশে উট্টীর্ণ করার দরকারে, এক সীমিত ও অস্ষতিকর পরিমাণে একে বিসর্জন দেয়া চলতে পারে। অন্ত্যমিল,

বলাবাহুল্য, কবিতার ছ্দ পরিকল্সনার সবচেয়ে সহজ ও বর্জন-সাপেক্ উপাদান বলে সহজেই তা এ এধরনের উদ্যোগের সর্বপ্রথম শিকার হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং, বলা যায়, অস্ত্যমিল হচ্ছে ছন্দের সেই অলশ, কবিতাকে ফলবান করার প্রয়োজনে সময়-বিণেষে, ছৃদ্দ থেকে যার বিচ্যুতি ঘটান যায় ; এবং কবিতার মহত্তম শীর্ষকে স্পর্শ্শের লক্ষ্যে এই বিচ্যুতি তখনই মূল্যবান বিবেচিত হয় যখন এই বিচ্যুতিঘটিত সাগ্গীতিক শূন্যতার ক্ষতিপূরণ, ভিন্নতর কোনো সাগ্গীতিক উপায়ে নিষিত করা যায়। (সল্फ্ফৃত কবিতা সাধারণভাবে এর একটি উদাহরণ, যেখানে ছন্দের কৃত্রিম ধ্বনিতরঙ্গের সৌন্দর্য ও শব্দবন্ধের রাজসিক মহিযা অন্ত্যমিলের সাংগীতিক দরকারকে গৌণতর করে দিয়েছিল)। অন্ত্যমিল ছৃদ্দকে পৃর্ণতার দিকে এগিয়ে দিয়ে কবিতার সং্গীত-সষ্ভাবনাকেই পরিপূর্ণতায় ফলিয়ে তোলে ; এবং সেই অর্থে সামগ্রিক কবিতার ঋদ্ধিকেই।

## $\vartheta$

আগেই বলেছি, কবিতার সজ্গে ছন্দের মতো অন্ত্যমিলের সম্পক্, দীর্ঘকাল ধরে অসংখ্য ঘাত্-্রতিঘাত ডিঙিয়ে এমন অভিন্ন ও স্থায়ী রূপ পেয়ে গেছে যে এই আত্মীয়তাকে রক্তসম্পক্ক বলাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। বহুযুপপরীক্ষিত এই অপরাজিত বিরল সষ্য অন্তত একটা বিষয় স্পষ্ট করে তোলে যে কবিতার সঙ্গে অন্ত্যমিলের কোনো-না-কোনো জায়গায় গভীর আন্তরিক ও রহস্যময় যোগাযোগ রয়েছেই এবং কবিতার কাছে অন্ত্যমিল, ছন্দের মতোই, মানবচৈতন্যের একটি রহস্যময় মেলিক দাবি। তবু বিভিন্ন যুগে, ছৃদ না হলেও অন্ত্যমিল, ক্ষেত্রবিলেযে কবিতা থেকে বর্জিত হয়ছে। কেন হয়েছে, তার কারণ খানিক আগে উল্লেখ করেছি। কবিতা থেকে অন্ত্যমিল বর্জনের প্রথম জরুরি প্রয়োজন অনুভূত হয় আখ্যানকাব্যে, সমিল কাহিনী বর্ণনার দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য বিষয়টিকে কবির পক্ষে সুসহ ও সাবলীল করার দরকারে। অবশ্য আখ্যানকাব্যে অন্ত্যমিল বর্জনের প্রয়োজন দেখা দেয় আরো দুটি কারণে : এক, ছোট আয়তনের গীতিকবিতায় আবেগ ও কাব্যপ্রেরার উদ্দেল তীব্রতার মুখ্যে যে অন্ত্যমিন অবলীলায় কবির হতে ধরা দেয়, কাহ্নিীকব্যের দীর্ঘ ও বিবৃত্-প্রধান উষরতার মধ্যে, কাব্যপ্রেরণার অধঃপতিত স্তরে, প্রায়শ তা প্রাণহীন ও সশ্রম অগ্গিক-চর্চায় অধঃবসিত হয়ে যায়। দুই, মানবজীবনের সং্গ্রাম ও অন্তিত্বের বিচিত্রমুখ আলেখ্য রচনাই যেহেতু আখ্যানকাব্যের প্রধান লক্ষ্য, মানবচৈতন্যের সংগীতময় স্রোতময় উৎসার নয় (এডগার এ্যালান পো অবশ্যি এর উল্টো বিশ্বাস ধারণ করতেন। যেহেতু তাঁর মতো ছিল যে আখ্যানকাব্য এমনকি মহাকাব্যও সত্যিকার কবিতার বিচারে আসলে কতকभুলো উজ্জ্রল, খণ্ডিত ও দীপান্বিত গীতিকবিতারই সমষ্টি এবং এসবের মধ্যবর্তী দীর্ঘ, বিবৃত্তিমূক, উষর অশ্শগুলো অকাব্যের নামান্তর, সুতরাং মহাকাব্যকেও গীতিচৈতন্যের সজীব ও স্বাস্থ্যময় প্রকাশ হিসেবে গণ্য করা বাঞ্ঞুনীয়), সুতরাং গীতিকবিতার কাছে যে পরিমাণ সংগীতৈশ্বর্य প্রত্যাশিত, আখ্যানকাব্যের কাছে ততটা নয়।

আখ্যানকাব্যের একটি ধারা অন্ত্যমিল বর্জন করলেও আপর্যভাবেই, অন্য একটি অংশ অন্ত্যমিলের সজ্গে সুদূরকালীন মিত্রতা কিন্তু অটটঁ রেথেছে। বর্তমান শতাব্দীতে আখ্যানকাব্য সং্খ্যাষ্পতায় পাণ্ুুর কিন্তু সুদূর হোমার, ভার্জিল, ফেরদৌসী থেকে প্রবাহিত হয়ে দান্তে বা চসারের মতো মহৎ কবি এমনকি বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগের আখ্যান কবিতা এর পরিচিত উদাহরণ। সুতরাং, আখ্যানকাব্যের পক্ষে অন্ত্যমিল বর্জনের ব্যাপারটি বহুজায়গায় প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিলেও, সার্বিক কাব্যরীতির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিস্সেবেই গণ্য হয়েছে। তাছাড়া, উদ্তবের প্রথম পর্ব থেকে, গীতিকবিতা অন্ত্যমিল বর্জনের উদ্যোগ থেকে অনিচ্টুক মুখ সবসময় ফিরিয়েই রেখেছিল।

ইউরোপীয় গীতিকবিতা থেকে অন্ত্যমিল বর্জনের প্রথম ও ব্যাপক প্রবণতা দেখি বিলশ শতা্দীর দ্বিতীয় দশকের দিকে, ফরাশ্ প্রতীকবাদী আন্দোলনের শেষপর্বে। অবশ্য উনিশ শতকের শেষদিকের ফরাশি, আমেরিকান ও ইহরেজি কবিতায় এই প্রবণতার খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত প্রয়াস দুর্লভ নয়, যদিও ক্যাব্যাঙ্গিকের সাধারণ নিয়ম হিসেবে এর দাবি তখনো ব্যাপক হয়নি। মূলত বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসেই এই প্রবণতা ব্যাপ্ত ও সর্বর্রাসী রাপ নেয় এবং অল্পদিন্রে মধ্যোই এই আল্দোলন, সে সময়কার অবক্যয়দ্ট নৈরাজ্যের দুরপনেয় প্রশ্র<্য, ট্ম্তত্ত দাবানলের মতো সমগ্র পশ্চিমি কাব্যাঙ্গনকে অশুভ আক্রম্মণে অধিকার করে ফেলে এবং এশিয়া, আফ্রিক্শ ও আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিকাশেম্মুখ নন্দন-চৈতন্যকে ফ্ষতিকর বিভ্রান্তির দিকে চেলে দিয়ে সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর দিকেও হতত বাড়িয়ে দেয়। পশ্চিমা ধনতাষ্রিক দেশগুলোতে মৃল্যবোধের অবক্যয় ও অনুন্নত দেশগুলোতে মূল্যবোধের অরাজকত কাব্যাঙিকের এই সুলভ সহজীকরণটিকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করে। পক্চিমা দেশগুলোর বিপর্যস্ত সামাজিক পরিস্থিতিতে এই কাব্যাঙ্গিক ক্রমবর্ধমান নৈরাজ্যের দিকে এগিয়ে যায় এবং অন্ত্যমিল বর্জনের মধ্যে ক্যাব্যাঙ্কেকের নতুন দিগন্তের উন্মোচন এবং প্রকৃত কাব্যানুভূতির দুুখময় অসহায়তাকে প্রত্যক্ষ করে। অনুন্নত দেশগুলোয় কাব্যের সুস্পষ্ট ও ঐশ্ব্যবান ঐতিহ্েের অনুপস্থিতিতে বহু ক্রেত্রেই, অন্তামিলের এই সহজ বর্জন দায়িত্বহীন তরুচ-কবিদের সামনে সুলভ কবিখ্যাতির এক অভাবিত দরোজা উম্মুক্ত করে এবং অন্ত্যমিলহীনতার এই অবাধ সুযোগ বিভিন্ন উল্দেশ্যপ্রণোদিত মহলের দ্বারা এমন বিচিত্র ও অকাব্যিক লক্ষ্যে ব্যবহৃত হতে থাকে যে প্রকৃত কবিতার ভবিষ্যৎ, শৈল্পিক অর্থে, প্রদোষাচ্ছন হয়ে যায়।

অন্ত্যমিল বর্জনের দুই সেকালীয় প্রধান নায়ক-এজরা পাউন্ড ও টি.এস. এলিয়ট--কবিতা থেকে অন্ত্যমিল নির্বাসনের ব্যাপারে যতখানি ছিলেন উচ্চকন্ঠ তার চেয়ে বেশি ছিলেন নিজেদের কবিতাকে ঐ মতবাদের বাহন করে তোলার ব্যাপারে তৎপর। অবশ্য তাঁদের সময়কার পৃথিবীর প্রায় কোনো ভাষার কবিতাতেই, ঐ আন্দোলনের উদ্যোগী হোতারা, অন্ত্যমিল উৎখাতর জেহাদি অভিযানে মোটেই নিষ্রিয় ছিলেন না। কিন্তু অন্ত্যমিল এযাবৎকালের পাঠকচিত্তের অন্যতম শক্তিশালী প্রবণতা বলে তাঁদের এই প্রতিবাদী অভিযান অচিরেই এক বিপুল সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সম্মুথীন হয় এবং এই

তুমুল দ্বৈরথে আত্নপক্ষকে সশশয়াতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে তাঁরা অন্ত্যমিলের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাট্রূ<ূে পর্যন্ত অস্বীকার করে বসেন। তাঁরা অন্ত্যমিলকে কাব্যমুক্তির পরিপন্থী, কৃন্রিম, আধুনিক যুগের পক্ষে অগ্রহণযোগ্য ও কাব্যের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি শিশুতোষ বৈশিষ্ট্য বলে চিহিত্ত করেন। শান্তিরশ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য গ্রন্থে এই দলের জনৈক উৎসাছী কবির গর্বিত উক্তি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। কবিতাটি গুজরাটি ভাযার :

ছन्দ বন্ধ বন্ডু লন্নী
एँ ফটট ফট घ घनि त্রেি
ড্যামনিট এ্যামিট্টা ইদংট
প্রে ই ইজ পৌ্যেট্ট অাং।
আগেই বলেছি, সাধারণ পাঠকের কাছে সেকালে ছন্দ ও মিল শব্দদুটি প্রায় সমার্থক ছিল বলে এবং অন্ত্যমিল বর্জনের কারণে কবিতায় গদ্যছন্দের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে গিয়েছিল্ন বলে সমাকালীন বিহ্বল পাঠকসমাজ অন্ত্যমিলের বর্জনকে সাধারণভাবে ছুন্দ বর্জন বলেই মনে করেছিলেন। এই মতবাদের উদ্যোক্তারা অবশ্যি প্রথমেই ছুদ্দ ও অন্ত্যমিলের অভিন্নতাঘটিত দীর্ঘকাল লালিত ধারণাটির দ্রুত অপনোদনে সক্রিয় হন এবং বোঝাতে থাকেন যে বাহ্যত অবিভাজ্য মনে হলেও আসলে ছন্দ ও অন্ত্যমিল দুটি সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা এবং ছন্দের সছ্গে কবিতার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য ও অনিবার্য হলেও অন্ত্যমিল কবিতার একটি অপ্রয়োজনীয় ও আরোপিত বিষয়।

কবিতায় অন্ত্যমিল বর্জনের প্রয়েজনীয়ততা অনেক সময় অমোঘ হয়ে দেখা দিল্েও সমস্ত যুগেই প্রচলিত কাব্যাঙ্গিকের ক্কেত্রে তা ব্যতিক্রুম হিসেবেই গণ্য হয়েছে। হয়তো এই কারমেই, এই প্রয়াসের উদ্দীপ্ত উদ্যোক্তারা, নিজেদের মতবাদটিকে কবিতার সাধারণ নিয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে এমনিভাবে অন্ধ হয়ে উন্ডেছেন-বর্তমানের মতে অতীত যুগেও ; এবং অন্ত্যমিলকে কবিতার অসংগত, অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপাদান বলে প্রমাণ করার জন্য হয়েছেন ক্ষাত্তিহীন। প্রাচীন ও একালীয় যেসব লেখকের হাতে অন্ত্যমিল সবচেয়ে নির্মম আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে-মিন্টন, আমর বিশ্বাস, তাঁদের অন্যতম। প্যারাডাইস লস্ট কাব্যের ভূমিকায় অন্ত্যমিল বর্জনের যুক্তি হিসেবে তাঁর বক্ত্ব্য অনেকাংশে একপেশে ও দুুখজনক :

The measure in English heroic verse without rime, as that of Homer in Greek and of Virgil in Latin-rime being no necessary adjunct or true ornament of poem or good verse, in longer poems especially, but the invention of a barbarous age, to set off wretched matter and lame metre; graced indeed since by the use of some famous modem poets. carricd away by custom, but much to their own vexation, hindrance and constrained to express many things otherwise, and for the most part worse, than else they would have expressed them. Not without cause therefore some both Italian and Spanish poets of prime note have rejected rime both in longer and shorter works, as have also long since our best English
tragedies, as a thing of itself, to all judicious ears, trivial and of no true musical delight : which consists only in apt numbers, fit quantity of syllables, and the sense variously drawn out from one verse into another, not in the jingling sound of like endings-a fault avoided by the learned ancients both in poetry and all good oratory. This neglect then of rime so little is to be taken to a defect, though it may seem so to vulgar readers, that it rather is to be esteemed an example set, the first in English, of ancient liberty recovered to heroic poem from the troublesome and modern bondage of riming.
অন্ত্যমিলের বিরুদ্ধে এমন সংক্ষিপু, দীপ্র ও ক্ষমাইীন আক্রমণ বিরল, অন্ত্যত অন্ত্যমিলের সপক্ষে এর অর্ধেক প্রতিভাসম্পন্ন যুক্তিও এযাবৎ আমার চোvে পড়েনি। একথা সত্যি যে প্রথম জীবনের অন্ত্যমিলবহুল কবিতার মৌসুম পেরিয়ে জীবনের উষর নিঃ্সঙতায় কাহিনীকাব্যে হাত দিয়ে মিন্টন নিচিত উপলপ্বি করেহিলেন বে তাঁর পরিকন্পিত ঐ লোকশ্রুত মহাকাব্যাটিকে কাহিনীর সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের দরকারে অন্ত্যমিল বর্জন তাঁর জন্য জরুরি। কিন্তু এই দরকারটিকে বৈধ প্রমাণ করার প্রয়োজনে কবিতার দীর্घকাললালিত ও প্রায়-অচ্ছেদ্য এই বৈশিষ্ট্যটিকে এমন অবলীলায় ‘নো নেসেসারি এ্যাডজান্ট আর টু অরনাম্টে অফ পোয়েম অর গুড ভার্স’ অথবা ‘ইনভেনশন অফ এ বার্বারাস এজ টু সেট অফ রেচেড ম্যাটার এন্ড লেম মিটার’ বলে প্রত্যাখ্যানের দ্পু রটনাকে লেষ অব্দি প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াই বলতে হবে। কেননা অন্ত্যমিলে সাংগীতিক আনন্দের প্রশ্রয় নেই--আজীবন ছদ্দমিলমধুর এতগুলাা অনবদ্য কবিতা লেখার পরে একজন কবির পক্ষে এ-ক্থার আবৃত্তিকে আমার কাছে সত্যের অপলাপ বলেই মনে হয়। তাছাড়া অন্ত্যমিল বর্জনকে এক্টা ছোট্ট দুর্বলতা হিসেবে কবুল করার পরপরই ঐ দুর্বলতার শনাক্তকারীকে ‘ভালগার রিডার’-এর শিরোপা পরাবার মতো বিপত্তিকর সিদ্ধাত্তটি আশা করি খুব অভিন্দনযোগ্য নয় ; এবং আমার বিশ্বাস, এসব মন্তব্য কবির নিজস্ব চিন্তার স্ববিরোধিতা ও মৌলিক দুর্বলতারই প্রতীক। আমার মনে হয় তথ্যগত অসম্পূর্ণতা ও বিষ্রান্তি মিষ্টনের যুগকে সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারার স্বচ্ছ ও নির্ভুল অনুখাবনের পাটাতন দেয়নি, না হলে এ-যুগের প্রাগ্রসর পাঠকদের মতো তিনিও উপলষ্বি করতেন যে তাঁর উল্পিशিত ‘এনসিয়েন্ট’ কাব্যচিত্তা কবিতায় অন্তামিলের অপরিহার্যতা অনুভব করেছিল যতটা, অন্ত্যমিল থেকে মুক্তি সে পরিমাণে আকাক্ফা করেনি এবং অন্ত্যমিল ‘ত্রাবলসাম’ হলেও মোটেই আধুনিককালের উদ্ভাবন নয়।

একালের সমালোচকদের অনেকে রবীদ্দ্রনাথের শেষপর্বের কবিতার ওপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করছেন। এ̛দের আলোচনায় অপ্রতত্যাশিত চমক দেবার অসাহিত্যিক প্রবণতা মে সম্পূণ অসুলভ, এমন কথা বলা যাবে না, কিন্তু অনেকের উক্তি নিশ্চিত ও প্রবুদ্ধ অন্তরোপলঝ্ষির ফল। এই ধারণার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা নিঃসন্দেছে আবু সয়ীী আইয়ুব, যিনি বিশ্বাস করেন যে, ‘রবীন্দ্র প্রতিভার শ্রেষ্ঠতর ফসল ফলেছিল তাঁর শেষ দশকের কর্ষণে। বাল্লাদেশে এই ধারার তরুণ সমলোচকদের একজন হচ্ছেন সনৎকুমার সাহ, যিনি ‘বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের স্থায়িত্ব প্রসঙ্’’ শীর্ষক আলোচনায়

রবীদ্দ্রনাথের শেষের দিকের কিছু কবিতাকে ‘ভবিষ্যৎ বাং্লাদেশে’ কবি হিসেবে তাঁর বেঁচে থাকার একমাত্র আশ্রয় বলে বিবেচনা করেন। তাঁর মতে :'পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্য গবেষকের প্রয়োজনের বাইরে বরীদ্দ্রনাথ যদি তখন [ আগামী যুগের বাংলাদেশে ] আদৌ কোনো বিরাট প্রভাব হিসেবে বেঁচে থাকেন তবে তা হবে তাঁর অন্যতর সৃৃ্টি, অন্যতর রচনার (সম্ভবত তাঁর আাঁকা ছবি, স্বদেশ-সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কিত প্রবন্ধ, ऊল্সসংখ্যক গান ও শেষের দিকের কিছু কবিতার) জন্য, এই মুহূর্তে যদিও বাংলাদেশে তাদের নিয়ে উৎসাহ নিতান্ত বিরল। তবে সেই প্রভাবই থাকতে পারে কেবলমাত্র খণ্ডিত শিস্প্-সাহিত্যের অঙ্গনে, জীবনে সর্বব্যাপ্ত হয়ে নয়।’

এই ধরনের খণ্ডিত, অগভীর ও সংকীর্ণ বক্তব্যকে আমার পক্ষে মেনে নেয়া দুরুহ, অন্তত উদ্ধৃত উক্তির কাব্যসংক্রান্ত বক্তব্যটুকুকে। আমার মনে হয়, শিল্পমৃল্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধু বিষয়বস্তুকে কবিতা ভাববার প্রসিদ্ধ বিভ্রান্তি থেকেই এধরনের একপেশে কাব্যবিশ্বাসের জন্ম। সত্য যে রবীদ্দ্রনাথের শেষপর্বের কবিতায় জীবনোপলষ্ষির গভীরতা আগের তুলনায় সহহততর ও ঋদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সেই প্রবুদ্ধ জীবনোপলষ্মিকে ধারণ করার উপযোগী কবিত্বশক্তি তখন তাঁর হাত ছেড়ে দিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি যে কাব্যক্ষেত্রে মানসী থেকে বলাকা পর্বেই রবীদ্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠতত ফসল উপহার দিয়েছেন ; এর পর তাঁর পতনের যুগ। এর পর তাঁর জীবনবোধ মহত্তর পরিণতি প্রত্যক্ষ করলেও কবিকন্পনা অপেক্ষাকৃত নিষ্র্রিয়, চিত্রকন্প উদ্ভাবনহীন ও আত-অনুকৃতিময়, হৃদয়াবেগ স্তিমিততর (অন্তত তাঁর কবিতার মহত্তম সম্পদ—তাঁর বিग्ময়কর সংগীতৈশ্বর্য—যা তাঁর কবিতাকে সাফল্যের সৌকর্যময় তাজমহলের বাসিন্দা করেছিল-তাও এক ক্রিকর ও পরিত্রাণহীন ক্রমাবনতির শিকার। একটা কথা যেন না ভুলি যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রধানতম ঐশ্বর্ব সংগীত, জীবনবোধ বা চিত্রকন্পনা নয়।) ঋদ্ধিমান জীবনানুভূতি তাঁর কবিতাকে ব্যাপ্তি ও গভীরতা দিয়েছে সত্যি, কিন্তু তাঁর কবিতাকে সাফল্যের উন্নততম শিখরে উত্তীণ করেছিল তাঁর অনন্যসাধারণ সংগীততশ্বর্য। আমার তো মনে হয় জীবনবোধের মূল্যে তিনি যদি হন পৃথিবীর উচুদরের মাঝারি কবি, তবে সংগীত-কন্পনার ক্ষেত্রে তিনি শ্রেষ্ঠিতমদের প্রতিযোগী। অন্তত এরকম একটা অনুভূতিই ব্যক্ত করেছিলেন এজরা পাউ্ড যখন রবীন্দ্রনাথকে ‘আমাদের সবার চেয়ে মহান’ বলে আখ্যায়িত করার সময়ে তাঁর কবিতার অসামান্য সংগীতসম্পন্নতার দিকে অঙুলি নির্দেশ করেছিলেন।

পাঠকের হয়তো স্ররণ থাকতে পারে যে, গীতাঞ্জলি-বলাকা পর্বে রবীন্দ্রনাথ, হুইট্যানের কাব্যালোচনা উপলক্ষে, কবিতা থেকে অন্ত্যমিল-বর্জন-প্রবণতার বিরুদ্ধেই তাঁর বক্তব্য দঁঁড় করিয়েছিলেন এবং ঐ আলোচনায় কবিতা থেকে প্রচলিত পদ্যছন্দের পরিহারের ও গদ্যছন্দের প্রশ্রয়ের ব্যাপারটিকে ছন্দের সামগ্রিক অস্বীকার বলেই ধরে নিয়েছিলেন এবং এ-ষরনের উস্দেশ্যহীন পরিহারের মধ্যে প্রত্যক করেছিলেন ব্বিতার অনির্বচনীয়তার বেদনাদায়ক অপম্ত্যু। বিষয়টি

কৌতূহলোদ্দীপক। কেননা, কবিতা থেকে অন্ত্যমিলের নির্বিচার বর্জন এবং কবিতায় গদ্যছন্দের অপ্রতিহত অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উখাপন করেছিলেন যে রবীদ্দ্রনাথ গীতাঞ্রলি-বলাকা পর্বে-তাঁর জীবনব্যাপী ছ্দকন্পনার সবচেয়ে সম্পন্ন ও ঐ্রশ্বর্যময় পর্यায়ে-সেই একই রবীদ্দ্রনাথ, ছন্দ ও অন্ত্যমিল-সম্পর্কিত তাঁর আজীবনের ঐ অবিচন বিশ্মাসটিকে আকস্মিকভাবে বদলে ফেললেন পুনশ্চ পর্বে এসে। ফলে কবিতায় ছন্দের অনিবার্যতাকে প্রশ্রয় দিলেও অন্ত্যমিলের অপরিহার্যতাকে ব্যাপকভাবে অস্বীকার করলেন যাতে তাঁর কাব্য-বক্ত্ব্য শেষপর্যন্ত এমনটা দাঁড়াল যে রসবস্তুই যেহেতু কাব্যের মৌলিক আত্না, সুতরাং পাঠকহৃদয় জয়ই কবিতার প্রধান ব্যাপার, তা সে গদ্যের পদাতিক দিয়েই হোক আর পদ্যের অশ্বারোছী দিয়েই হোক।

কেন হ্ন এমনটা? যে রবীদ্দ্রনাথ গীতাজজলি-বলাকার অ্রশ্বর্যয় পর্বে অন্ত্যমিলের সাংগীতিক সৌ্দর্যে ও ছন্দের সুস্মিত ধ্বনিমাধুর্যুর ভেতর অনির্বাচনীয়তার লোকাতীত স্পর্শ দেখেছিলেন, পুনশ্ পর্বে তিনি কবিতার ঐ দুটি মৌলিক উপাদানের গুরুত্ব সম্বন্ধে এমন নিস্পৃহু, নিরুত্তাপ ও উপেক্ষাময় হয়ে উঠলেন কেন? কেন হলেন উদ্বেলিত নব্যयুবকদের মতো উৎসাহতাড়িত? একি তাঁর শক্তি? নাকি শক্তির মহান শীর্ষ থেকে নিঃশব্দে ঝরে যাবার বেদনার্ত বিধিলিপির বর্ণিল উৎসাহমুখর মুখচ্ছদ? শক্তি তো নিঃসন্দেহে, কেননা অনায়াসেই বোঝা যায় যে পুনণ্চ পর্বরর পরীক্ষানিরীক্ষা ছ্দ-ক্ষেত্রে তাঁর জীবনব্যাপী নিদ্রাহীন নতুনত্ব সন্ধানেরই ফসল। উপরন্তু, এই পরীষ্মার সমকালে, ছন্দবিষয়ে রচিত বহুসংখ্যক প্রবন্ধে তিনি ঐ নতুন ছন্দপ্রয়াসের প্রশ্রয়ে কাব্যমুক্তির যে বিপুল সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন, তা থেকে একটা কথ্থা স্পষ্ট হয় যে, গদ্যছ্দ প্রবণতা বা অন্ত্যমিল বর্জন (যাকে বলা যায় গদ্যছন্দের অঙ্গন প্রবেশ-দরোজা) তাঁর কবিতায় উদ্দেশ্যহীন, জড় ও নিশল প্রকরণ মাত্র নয়, কিংবা নয় সমকালীন ইয়োরাপীয় ছদ্দভাবনার মৃত ও উদ্দেশ্যবর্জিত অনুকৃতি ; বরং কাব্যের নতুন দিগন্ত-সন্ধানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি নতুন ছন্দোদ্যোগ, যা তাঁর হিসেবে কাব্যবিষয়ের পরিবর্তিত পদ্পাতের অনুবূল এবং প্রচলিত ছ্দরীতিকে প্রত্যাখান করালেও নতুন ছন্দপদ্ধতি আবিষ্কারের সৎ ও নিষিত পদক্ষেপ।

তবু, প্রশ্ন জাগে: অমিল গদ্যছল্দের দিকে কবির উৎসাছী দৃষ্টি কেন জাত্রত হল পুনক্টের অপেক্ষাকৃত উষর ও অন্মুর পর্বে এসে-কেন নয় বলাকা, গীতাঞ্জুলি, কন্পনা, চিত্রা বা মানসীর উদ্দুদ্ধ যুগে—যখন সংগীী-কন্পনার মঞ্জরিত ও সোনালি উৎসারে উচ্চকিত হয়েছে তার কাব্যাঙন ? কেন মানসীর ‘নিফল্ল কামনা’য় অমিল ছন্দের অসাধারণ সাফল্য দেখিয়ে ঔ নতুন ছদ্দ-সম্ভাবনাটির ভবিষ্যৎ-অন্বেষণে এমন নিস্পৃহ ও উদাসীন হয়ে রইলেন যে প্রায় চল্লিশ বছর পরে রচিত লিপিকার যুগ পর্यন্ত ঐ আগ্গিক- প্রয়াসটির অন্য একটি দৃষ্টাণ্তও সুলক্ষ্য হল না।

এ-প্রসঙ্গে একট্টা কথ্থা মনে আসে। ‘নিফল কামনা’য় অমিল ছন্দের ব্যবহারের এই আকস্মিক উদাহরণটির ওপর ম্যাথু আর্নল্ডের ‘ফিলোমেনা’’ কবিতার ছন্দ-নিরীর্মার কোনো










কবিকন্পনার উদ্দীপু ও অশব্যশ্য় পর্যায়ে করিত লেকে অত্তমিলের পরিহার বা ছল্দ



 সষ্ভাবনার উচতম শিখর ハেকে এই পর্বে তাঁর পতিতার সুনিপিত ও অবধারিত পতনই

 সমৃদ্দিময়তারই পতন－নিজেরই উচতর সुর থেবে নিম্মতর গ্রাল্ম－वে－পর্যাফ্য়






 নিজের অজান্ত মে তার এই পর্বের কবিতাকে অনিবার্য অপস্থু্রু হতত থেকে উদ্দার
 তाँর স尺গীত প্রতিভার নি户্চিত অনট্নের ফলन এবং কাব্যুদ্ধির অসামান্য উদাহ্রে তার




 भी़ीफ रहदारिए।

গীতা্জুন্র অনুমাদ কাব্য হিসেবে বিপুল অভর্থ্বা পাওয়ায় কবিিিত্তে এমন সজ্ভাবনার অক্লুরোপগম হওয়া স্বাভাবিক «ে, ইংরেজির মতোই, বাহ্লা কবিতার
 রहয়াহে। তবুও এ-ক্থা আমি ম্লে নিতে পারি না বে পুন্চ কাব্যের অন্ত্যমিল বর্জিত কবিত উপরি-উক্ত ए্দভাবনার সুচিত্তিত ও সচেতন ক্র্মবিকাশের एল। ज यदि হত

 निচ্চূभ থেকে হুাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে জেগে উঠত না। आমার ধারণা, পুনশচ-পর্বর ঐ


 খানিকটা সগোত্র হালে, গীতাঞ্জলি সজ্গ পুন্চ ও পুনশচ-পরবর্তী অমিল ছন্দর পঙ্তিবিন্যাস, স্বকক নির্যাণ ও অন্যান্য অগিকগত পার্থক্য আমার সিদ্বান্তের পক্ষে অनाज সাক্ষ্য।
প্রসছ্গ আবার আগের কথা এসে পড়ে। সীতজ্রলির অনুমাদ-পর্বে সেই ছছ্দতাবনার মধ্যে জেগে ঊঠলেন কেন তিনি ফা৷? आমার পৃর্রতন বক্তব্যের পুনরুক্তি করে বলি : ঐ দশকদ্দয়ে ঐ ছদদ-আাকাক্సা হয়তে বিভিন্ন সময় তাঁর কবিক্ম্পনাকে


 শীর্য থেকে নেম আসা তাঁ কাহू, সাংগীতিক অর্থে (এオং সেই অর্থ্ কবব্যিক অর্থে) আত্নহত্যার নামাচ্তর মনে হয়েছছ।

এই শতকের বাংলা কবিতার ক্কেত্রে অন্ত্যমিল্-বর্জননর পথিকৃ যদিও রবিদ্দ্রাথ, তবু অন্তযমিলহীনত ও গদ্যছূ্দের অবারিত ব্যবহারের মধ্যে করিতার পরিচিত দিগন্ভের স্ভাব্য প্রসারই তিনি অন্বেণ করেছিলেন, এরে কবিতার সাধারণ নিয়ম
 অধিকারকে বাড়া মনে করেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়োছি|" তাঁর উক্তি বে অयथার্থ ছিল না, তাঁর লেষপপ্টের কবিতায় অমিল গদাছ্দ্রে পাশাপাশি সমিল পদছছ্দের বহ্হ ব্যবহারে তার পমাণ রয়েছছ।



 এই অমিল ছ্দ্টট্টি কবিতার সাধার নিয়ম হিসেবে প্রতি্ঠার ব্যাপারে উদ্দ্যাগী হন।

एদ্দমুক্তির ন্য--টদ্যোক্তাদরর হাত অমিল-ছল্দর অবারিত অপব্যবহার বে রবীদ্দ্দনাথকে ব্যথিত করেছিল তার কারণ, দूণ্খে সঙ্গে তিনি লক্ষ করেছিলেন বে

 আধ্দোলনের এই নকল উদ্যোক্তাদর অনেবেই উৎসাছের আতিশধ্যে এই সময় কবিতার সাধারণ প্রকরণ হিসেবে অন্ত্যমিলের প্রয্যাজনীয়তাকেই পুরোপুরি অস্ধীকার করে। এই
 অন্য অপতিরোধ প্রকরণ হয় দাঁড়ায় এবং কব্যাপিকের্র এই অনিয়্যি্রিত নেরাজ্য

 দেয় এৰং এই সর্বজনীন বিএাত্তির মষ্যে কাব্যের ভণ অনুকরীদ匕র সছ্গ অনেক

 बেড়া ভেঙ্ ঢুকে পড়েছে। ওদদর চেকিল্যে রাধ্বার রেঙ নইই।
এর ফদে, কবিতার সজ্গে অন্ত্যমিলের বহহকানবাইী সস্পক এক ব্যাপক বিপর্यয়ের মধ্যে পড়ে। আগগই বলেছি : এর আগগ, কবিতার ইতিহলের বিভিন্ন প্যাশ্রে, কবিতা অন্ত্যমিল<ে বর্জন করলেও কব্যাপ্কিকের ক্ষেত্রে ত ব্যত্র্ক্ম হিসেবেই চিছ্তি হয়োছ। কিন্নু এবারের অनিয়ষ্ভিত ছন্দমুক্তির ব্যাপক নেরাজ্য এই ব্যত্কিম্টিকে

 ভञুর হত এবং কবিতর একাত্তিক আকুতির সল্গে সপ্পকহীন একটি কৃত্রিম উপচার মা্র হত, তবে কন্পনা করা যায়, কবিতাশরীর থেকে অন্যুমিল বহু আগাই বর্জিত হয়ে য্যে। আমার বিশাস, কবিতার ম্ৗলিক প্রেরাার সজ্গ অন্ত্যমিলের সপ্পক এমন
 ব্যর্থ করে অত্ত্যমিল, কবিতার অন্তর্র্যয়াজনেই, কাব্যশরীররর অপরিহার্य উপাদান


 ঋদ্ধিপিপাসু কর্নিচিত্ত অমিল ছন্দের মাহিনীী আকর্ষণ অনুভ্ব করেও অন্ত্যমিল বর্জন্র ব্যাপারে সাধারণভাব নির্বিকা।
 পর্বে অমিন গদ্দছল্দে কাবিক স স্ভাবনা চাে্খ ধরা পড়ার পরেও তিনি তার প্রয়োগ ণেবে



ও সeগীতকন্পনার শীর্ষে অবস্থানকালে কোন্নো কবির পক্ষে অমিল ছন্দের উষর সংগীতহীনতায় উৎসাছী হওয়া সম্ভব (যদি নিজস্ব কাব্যপ্রতিভার প্রতি তিনি ঝিন্দুমাত্র মমত্বশীলও হন)। রবীస্দ্রনাথও তা হননি বরং ঐ তুলনামূলকভাবে অসাংীীতিক প্রয়াসকে কবিতার পক্ষে ক্ষতির বিবেচনায় একপর্যায়ে তাকে প্রতিরোধ করার চট্টা করেছেলেন।

কেবল কি রীীন্দ্রনাথ? সত্যের্দ্রনাথই কি উৎসাছী হয়েছিলেন-স্বয়ং রবীদ্দ্রনাথের অনুরোধের পরেও? কथা তিনি রবীীদ্দূনাথকে দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তা শ্রদ্ধেয় গুরুর অলং্ঘ্য নির্দেলের জবাবে অনিচ্ফুক শিষ্যের নিরুপায় সম্মতি। কিন্তু চেট্টা তিনি করেননি। আমার ধারণা সেই পর্বে এই চেষ্টা তাঁর পক্ষে অসম্তব ছিল। কেননা, ছ্দ্প্রতিভার যে সৃষ্টিমুখর ও ফল্লবান পর্যায়ে তিনি সেই সময় অবস্থান করছিলেন সেখান থেকে নেমে এসে ঐ মন্থর নিষ্খাণ গদ্যছল্দের চর্চা তাঁর লোকশ্রুত ছদ্দপ্রতিভার পক্ষে আত্মহত্যার নামান্তর হত। কে উৎসাহী হয়েছেন আর—একালীয় কবিতায়? ? গত পাচচ দশকের প্রধান কবিদের কয়জন? বিসুয়ককর ছন্দৈশ্বর্যের অন্ন্দ্য বরপুত্র নজরুল ইসলাম তাঁর সমকালের ঐ অত্যাধুনিক ও চটকদার প্রবণতাটিকে সংগীতের উদ্দাম শক্তিতে কি সম্পূণ্ণ অগ্রাহই করে যাননি? বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাষ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্যের বা প্রেন্দ্দ্র মিত্রের কবিতার শ্রেষ্ঠ অशশের কতখানি অন্ত্যমিল বর্জিত? आমার ধারণা : খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ কবি (বাব্যপ্রেরণার পরিপৃর্ণতাকে ধারণ করা যাঁদের পক্ষে অসাধ্য) কিং্বা অকবিদের রচনাতেই অমিল ছন্দ, সাধারণ নিয়ম হিসেবে, প্রধান বা একক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতত পারে, শক্তিমান ও সম্পূর্ততর কবিদের রচনায় সাধারণত নয়।

এ-যুলের কাব্যচিন্তায় অন্ত্যমিলকে কবিতার পক্ষে যতখানি অপ্রল্যোজনীয়, তুচ্ ও উপেক্ীীয় মনে করা হচ্ছে, কবিতার ক্ষেত্রে এর অপরিহার্যতা তার চেয়ে অনেকখানি বেলি বলেই আমার ধারণা। এ-কथা তো আগেই বলেছি যে কবিতার মৌলিক রক্তে ঐ জিনিসটির জন্মান্ধ আগ্রহ না থাকলে পতন-অভ্যুদয় আকীর্শ ইতিহাসের এত মৃত্যুহ্ল চড়াই-উৎরাই ডিঙিয়ে আজ অবধি অন্ত্যমিল কবিতার এমন অম্মান বৈশিষ্য হিসেবে টিকে থাকতে পারত না। আমি মনে করি কবিতার অন্য সব আদিম ও চিরকেলে উপাদানের মতো অন্ত্যমিলও কবিতার জ্বসস্তার অং্শ এবং কবিতার অন্যান্য উপাদানের মতোই, কাব্যপ্রেরণার বিচিত্রমুখ প্রয়োজনে, ক্ষেত্রবিশেষে কবিতায় এর ব্যবহারের হ্রস্-বৃদ্ধি হতে পারে। প্রসঙ্গত ‘‘্রস’ শব্দটির উপর আমি জোর দিতে চাই। কেননা কবিতার কোনো মেলিকি উপাদানকেই--প্রয়োজন ও প্রেরাার কারণে কবিতা থেকে সময়বিশেষে হ্রাস করা সষ্তব হলেেও, সম্পূণ বর্জন সষ্ভব নয়। মিল জিনিসটি গুণগতভাবে সংগীততের মতো কবিতারও সনাতন উপকরণ এবং এই কারণেই কবিতা থেকে এর আংশিক বর্জন সম্ভব হলেও সম্প্পের্ণ প্রত্যাখ্যান অবান্তর। এক অন্ত্যমিন পরিত্যক্ত হলেও চলে আসবে অন্ত্যর্মিল, অন্তর্মিন না থাকলে থাকবে অনুপ্রাস, যমক ইত্যাদি। কাব্যপ্রেরণার উচ্চকিত মুহूর্তে, সুকবির হাতে, অচেতনভাবে হলেও, এর ব্যবহার অবধারিত-निপুণ, কোমল, সুস্মিততর প্রয়োগে। এমনকি গদ্যছছ্দই কি ‘ছন্দেরর নিকৃষ্টতম একটি রাপ নয় ? আমার তো এক-একবার সন্দেহ

হয়, গদ্যছন্দ বলে সাড়শ্ষরে উচ্চারিত ঐ ‘অভিনব’ ও‘উপযোগী’ বস্তুটি আদপেই কবিতার কোনো ঝৌলিক সম্পত্তি কি না-নাকি. কবিতার একটি বিক্সিপু ও বহিরাগত উপাদান। যদ্ওি গদ্যছল্দের কাব্যোপবোগিতা সম্পর্কে এর উৎসাছী প্রবক্তদের প্রত্যয় সুদুছ, তুু মনে হয়, উপস্থিত ও কিিক প্রল্যোজনে কবিতাশরীরে গদ্যহন্দের ব্যবशার কখনো-কখনো গ্রহণযোগ্য হলেও কবিতাক্ষেত্রে এর সুনিয়মিত, উজ্জ্রল ও স্থয়ী ভবিষ্যৎ অসম্তব। সন্দেছ নেই, গদ্যছল্দের প্রবক্তাদের মেধাবী ও অখজ্জনীয় যুক্তি কবিতায় গদ্যছন্দের নন্দনিক মমল্যমানকে পদ্যছন্দের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বহুতর কাব্যিক সাফল্যকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে তাঁরা এ-কথা অবিসং্বাদিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে কবিতার উচ্চতম শিখরকে স্পর্শের ব্যাপারে গদ্যহন্দের কার্यকারিতা পদ্যছন্দের তুলনায় মোটেই কম নয়। তবু মনে রাখতে হবে গদ্যছন্দ প্রধানত গদ্যেরই গুণ, বেমন পদছুহ্দ প্রধানত কবিতার। গদ্যহন্দ--যা গদ্যশরীরের হুদয়াবেগস্পন্দিত সাংগীতিক প্রবহমানততার নাম-কবিতায় খণ্ডিত ও সাময়িক সাফল্য দেখালেও কোনোকালে পদ্যছন্দের পরিবর্তে কবিতার প্রধান নির্ভর হয়ে উঠবে, এমন ধারণা হাস্যকর। গদ্যছন্দের সাবলীল প্রবহমানতা কবিতার সূक্ম-সৌকর্য ও কারুকার্যখচিত সুনিবিড় প্রকৃতির অনুলূল আদৌ নয় যা পদ্যছন্দের সুসং্যত ও সুনিয়মিত গা্ডিতে সহ্থত। তা নইলে, কবিতা, ধরে নেয়া যায়, পদ্যছন্দের দুরুহ সশ্রম ও প্রতিভাসাপেক্ষ ঐ দুল্লূ্য অপচেষ্টাটি থেকে নিজেকে গুট্যিয়ে, ঢের আগে, গদছহন্দর সহজ ও অনায়াস প্রবহমানতার গদ্ডল প্রবাহের দিকে প্রলু্ু হতত প্রসারিত করত।

মৌলিক কাব্যপ্রেরণার সঙ্গে অন্ত্যমিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে এর উন্নত প্রয়োগ যেমন কাব্যপ্রতিভাসাপেক্, তেমনি এর উজ্জ্জল ব্যবহারও প্রতিভার স্পর্শ দাবি করে। আমার ধারণা, মিল দেবার ক্ষমতা থেকে একজন ‘কবি’কে কমবেশি চিনে নেয়া যায়। (অবশ্য এ থেকে কেঊ যেন অন্ত্যমিলকে কবিড্বের একমাত্র মানদণ্ড মনে না করে বসেন। কেননা তাহলে মধূসূদনের চেয়ে ভারতচন্দ্রের বড় কবি হিসেবে আদিত হবার সম্ভাবনা বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যেতে পারে।) আমার বক্তব্য, একজন মৌলিক কবির অন্যান্য সব উপাদানের মতো তাঁর অন্ত্যমিলও সবার থেকে আলাদা। আলাদা, কেননা, অন্ত্যমিল শুধু কবিতার সংগীতকন্পনার অংশ নয়; কবিতার কয়েকটি প্রধান উপাদানের সঙ্গেও অন্ত্যমিল ওতেপ্রোত। অন্ত্যমিল, সংগীতকন্পনার মতো, কবির শব্দ-চেতনারও তথা ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যেরও অংশ। লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হবে, শব্দচেতনায় তীব্র ও সপ্রতিভ কবিদের অন্ত্যমিলও অসাধারণ সপারগ ও উজ্দ্রল। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এর উদাহরণ অনেক, বিশেষ করে ভারতচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ, সুকান্ত এবং ব্যাপকভাবে রবীন্দ্রনাথের মতো কবিরা। এঁদের অন্ত্যমিলের যে আকস্মিক ডাপ্রত্যাশিত ও বিসময়কর দ্যুতি আমাদের চোখ ধাঁধায়, যে পিষ্প বৈদ্যুতিকতা আমাদের হতচকিত করে, তা তাঁদের সংগীত্্রতিভার কাজ নয় শুধু, তাদের তীক্ষ্ন জাগ্রত শব্দ-বৈশিষ্ট্যেরও অবদান। যদিও অন্ত্যমিলের বিরুদ্ধে মিল্টনের অন্যতম অভিযোগ ছিল যে অন্ত্যমিলের অন্যায় দাবি কবির বক্তব্যবিষয়কে লক্ষ্যচ্যুত

করে বিপথগামী করে, তবু এ-কথাও তো সমভাবেই সত্য যে অন্ত্যমিল কাব্যবক্তব্যের অবাধ বেওয়ারিশ বয়ে চলার ওপর মনোরম নিষেধ পেতে দিয়ে কবির বিষয়ব্যক্ততাকে আন্দময় ও লাভজনক সঙ্গারম মাতিয়ে দেয়; এবং কাব্যবক্তব্যকে সামান্য বিপথগামী করলেও পরিণামে তা বক্তৃব্যের সস্তাবনাময় ঐব্রর্যকেই উপছার দেয়-কবিতার বক্তব্যের ওপর মৌলিক আঘাত না করে।

## ©

উপাদান্নের দিক থেকে অনেক মিল থাকল্লেও গদ্যের সঙ্গে কবিতার প্রধান পার্থক্য, আমার মনে হয় সংহতিতে। মানবচৈতন্যের শুদ্ধতম সারাৎসারকে ধারণ করতে হয় বলে কবিতায়, গদ্যের তুলনায়, অপ্রয়োজনীয়ের জায়গা নির্মমভাবে সংকুচুত। এ কারনেই কবিতাকে গদ্যের তুলনায় অনেক বেশি সুশুষ্খল, সুনিয়প্রিত ও সুনিবিড় হতে হয়,—অনেক বেশি নিটোল ও ঘনীভূত। গদ্যের অবাধ স্বাধীনতার রাজ্য এই সংহতিচর্চার পক্ষে স্বাভাবিকভাবে প্রতিকূল বলে, গদ্যের ক্ষেত্রে এই সাফল্য অসম্তব না হলেও তুলনামূলকভাবে দুর্লভ। আবার বলি, চৈতন্যের সামগ্রিকতাকে শব্দের ন্যূনতম এবং সুদ্দরতম প্রয়োগের মধ্যে রোজগার করতে হয় বলে কবিতায় গদ্যের ওই প্রবহমানতা অচল। পক্ষান্তরে এক কঠিন নিয় ন্ত্রণ, এক নির্মম শৃজ্খলা কবিতার অবধারিত ও নিষ্কৃতিহীন বিধিলিপি। স্বেচ্ছাবিহারের ন্যূনতম প্রশ্রয়-বঞ্চিত কবিতা তাই অজস্র শাসনের দুরপনেয় শৃজ্খলে বাঁধা। তার পায়েপায়ে ছ্দ মিলের নিগড়, অলংকার-প্রকরচের বেড়ি। মোটকথা, সংহতির নিটোল কঠিন দরকারে কবিতাকে বেছে নিতে হয়েছে এক স্বারোপিত আত্মশৃজ্খলার দুরূহ ও নিগ্রহক্লিষ্ট পথ, কঠিনতম তপশ্চর্যার দুঃখময় ও রক্ত্বহুল সরণি, যাতে সহজ অসতর্কতার দায়িত্বহীন প্রলোভন এড়িয়ে কবিতা জীবনের শুদ্ধতম ও অবিমিশ্র নির্যাসকে উপছার দিতে পারে। হৃদয়াবেগ প্রকাশের সগ্গ্রাম, এ কারণেই, গদ্যের তুলনায় কবিতায় তীব্রতর। এবং তীব্রতর বলেই, কবির জীবনানুভূতি, চৈতন্যের উজ্জ্রলতর দীপ্তিকে অপেক্ষাকৃত সং্যততর রূপে কবিতা ধারণ করতে সমর্থ।

আগেই বলেছি, গদ্যের অবাধ স্বাধীনতা কবিতায় সম্তব নয় এবং সম্ভব যে নয়, এটাই বোধহয় গদ্যের ওপর কবিতার জিত। কবিতার মৌলিক শক্তিও এটাই। অবশ্য কবিতার এই শ্রমবহুল নির্মম কৃচ্চ্রতা ও ক্ষমাহীন শৃষ্খলাকে অনেকের কাছে নিগড়বহুল, অকারণ ও অনাবশ্যক মনে হতে পারে, কিন্তু সে অকবির কাছে। একজন প্রকৃত কবি নিচ্চয়িই জানেন, তাঁর সামগ্রিক চৈতন্যকে নিটোল সংহতিতে ফলবান করার দরকারে ঐ দুচ্চর তপচ্মর্যা কী সরল-অনুকূল, কী অভাবিত ফলদায়ক। কবিতাচর্যায় অকবির মতো সত্যিকারের কবিকেও নামতে হয় দুঃসাধ্য শ্রমে, দুরুহ প্রাণান্ত সং্গ্রামের স্বেদবহুল রাস্তায়, অনেক নিয়ম-নির্দেশ-প্রচলের বন্ধুর ও দুর্নুঘ পাহাড় কেটে তিলে-তিলে অগ্রসর হতে হয়। অকবির পক্ষে এর সবকিছুই শেষপর্যন্ত অর্থহীন পণ্ডশ্রম—সাফল্যহীন, সষ্ভাবনাছীন এক বিড়ম্বনা। কেননা ঐ প্রাণান্তকর

প্রয়াস্সের বিপুন আয়োজন থেকে শেষ অবধি কিছুই লাভ করতে পার্রন না তিনি।





 থেকে তাঁর প্রতিতাকে বাঁচিয় তোনা এক ‘উজ্জ্র উদ্ধার’ হিসেবে।
প্রশ্ন উঠতত পারে : অন্পাণিত মুহুর্ত্ত একজন কবিকে কাব্যসিদিির জন্য বে পরিমাণ শ্রম স্বীকার করাত হয় ज একজন অকবির প্রাশইীন অনুতূতিইীন বিশুফ
 কবিতার প্রয়াস হচ্মে একটি হৃদয়রর্জিত কৃত্রিম নির্মণ, পরিচিত কাব্য-উপকরণলর


 নয়—জীবন্ত, প্রািিত ও আবেগময় কতকগুল্লে ব্যাপার। কবিত রচনার অবাক ও
 কবিতার দুল্লভ সम্পদগুল্লা কী অবলীলায় তার করতলগত হচ্ছ-বেন স্বর্গ থোক।

 চলেছে-আত়প্রকশের আকুত্টীপ্ত দুজাহ পথ্যা木্য। মিল্ট্ন यদিও অন্য্যমিলকে

 করেছেন, ত্বু সe কবিমাত্রই জানন কাব্যপ্রেরার উদ্দীभु মুহূর্তে কবিতার অन্যান্য সব উপকরণণর মতে, অন্ত্যমিলও কী অনায়াসে কবির হাতে ধরা দিতে থাকে-ব্যেন আগে ハেকেই, কবির অজান্তে তার ঢেতনার গভীরে রচিত হয়েছিল সেসব, ঐ বিশেষ মুহুত্টি নিধ্রারিত প্রয়াজনে জেগে ওঠার জন্য।
«েস্ উभাদান কবিতােে সুঙ্ডী ও সহহতিময় করে তোনে, অন্ত্যমিল তাদর
 রচনা করে, কবিতাকে সুশুন্যল সাংীীতিক পৃর্ণতায় দুলিয়ে দিক্য় অন্ত্যমিল কবিতাকে

 কালের কবিতার একটা বড় অशশ্।। কে এ-ক্থা অন্ধীকর করবে মে ঐ সময়কার


উঠেছিল, অন্য কোনো ক্ষেত্রে তা হয়নি এবং এই কালের সামগ্রিক কাব্যপ্রয়াস, অন্ত্যমিলহীনতার ক্ষেত্রে, কাব্যঋদ্ধিকে স্পশ করতে যতখানি ব্যর্থতার পরিচয় দি.য়ছে, অন্য কোথাও তা দেয়নি। আমার এক-একবার সন্দেহ হয়, গত চষ্ধিশ বছরের সময়পরিষিতে আমাদের কাব্যক্ষেত্রের সং্খ্যাহীন পরিচিত ও বিস্মৃত কবির হাত যেসব অসংখ্য অন্ত্যমিলবর্জিত কবিতা উপহার দিয়েছে, তার প্রায় সমন্তটাই একটা ২েদাদায়ক বিশাল হয়ে রইল না তো? আগামীকালের ঙ্রক্ষেপহীন পাঠক, কাব্যগ্রহের নিষ্ধৃতিহীন প্রয়োজনে, আমাদের কালের অমিল ছন্দের এই বিপুল অায়োজনের কতটুকু<ে শেষপর্যন্ত ঋদ্ধির আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে ?

অন্ত্যমিলহীনতার স্বচ্ছ্দ্যের মধ্যে কাব্র্রতিভার দায়িप্বহীন সর্বনাশা আশক্কা করে এলিয়ট পূর্বাহ্রেই এই আপাত সুবিধ্ধেটির বিপজ্জনক দিক সম্বন্ধে সবাইকে সতর্ক করে সিি্য়ছিলেন। তাঁর বক্তুব্য ছিল যে অন্ত্যমিলের বর্জন ও গদ্যছন্দের প্রসার কবিতায় ব.বির কঠিনতর আত্মশৃখ্খলার প্রয়োজনকেই জরুরি করে তোলে, যেহেতু, তাঁর জাষায়, ‘‘বির পক্ষে সহজলভ্য কিছু নেই।’ তাঁর এই বক্ত্ব্য থেকে একটা কথা অন্তত শপষ্ট যে, তিনি পদ্যছন্দের মতো অন্ত্যমিলকেও কাব্যসহহতির পক্ষে জরুরি ও s. রুত্বপূর্ণ জ্ঞান করেছিলেন, কেননা, এর বর্জনের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন কবির «ंতিরিক্ত ও কঠিনতর আত্বনিয়ম্রণের প্রয়োজনীয়তা। আমারও ধারণা, एন্ত্যমিলবর্জনের উদ্দ্যাগী প্রবক্তাদের সমস্ত উজ্জ্ঘল আহ্নানকে উপেক্ষা করেই শ্নেয়পপাসু কবিচিত্ত, কবিতার অন্তর্গত সম্পন্নতার দরকারেই অন্ত্যমিলময়তাকে fiরকাল অন্নেষণ করবে। এ-কথা তো আগেই উল্লেখ করেছি যে তিরিশ ও তিরিশগরবর্তী কয়েক দশকের প্রায় সব কবি যখন কবিতা থেকে অন্ত্যমিল বর্জনকে প্রায় \&র্মীয় উম্মাদনার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তখন সেকালের প্রধান কবিরা ঐ অবাধ :হৃবিধাটির দায়িত্বহীন চর্চা থেকে নিজেদের মুক্তই রেখেছিলেন। তিরিশ এবং তিরিশগরবর্তী কালের যেসব কবিতা এই সময়কার বাং্লা কাব্যের শ্রেষ্ঠ অবদান তার ভেতর 'অন্ত্যমিলবর্জিত কবিতার সংখ্যা কয়টট ?

অন্ত্যামিলবর্জন-প্রবণতা গত চার দশকের বাংলা কবিতায় যখন সর্বগ্রাসী অধিকার «্রতিচ্ঠা করেছিল, সেই এই সময়কার প্রধান কবিদের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র পাতা উল্টিয়ে, |কিন্তু এই প্রবণতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আশক্কিত, এব-একবার মনে হয়, অন্ত্যমিলহীনতার যে দুর্বার বিস্তার, ব্যাপক ও প্রবল আধিপত্যে একদিন এই কাব্যাঙনের প্রতিটি ঘর, প্রান্তর, চৌহদ্দীকে আক্রান্ত ও অধিকার করে নিয়েছিল, তাঁদের রচনার কতটুঝূ পরিচয় শেষপর্যন্ত আগামী যুগের হাতে পৌঁছেবে। কেননা যেসব সং্থ্যাহীন অকবির হাত, কাব্যসিদ্ধির সুলভ হাতিয়ার ভেবে অন্ত্যমিলছীনতার দর্পিত স্বেচ্ছাচারে একদিন কাব্যজগৎকে বিস্রস্ত করেছিল, তাঁদের রচিত সেই সব অসংখ্য উদ্ধত, অন্তঃসারহীন ও নীরক্ত রচনার সঙ্গে তাঁদদর নামও আজ নিঃশব্দে এই সাহিত্য থেকে হারিয়ে গেছে।

বলাই বাহুল্য মে অন্ত্যমিলবর্জনের এই দুরপনেয় প্রবণতা，কাব্যাঙিকের সামগ্রিক নৈরাজ্যের মতোই，সামাজিক মৃল্যবোধের অবক্ষয়ের সঙ্গে জড়িত। ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিশ শতকীয় অবক্ষয়，এর প্রতিটি প্রাচীন প্রাসাদের মতোই，কবিতার দীর্ঘকাল－ল্লালিত সংহতির সুদ়ঢ ইযারতটিকেও বিস্রস্ত করে দিয়েছে। সবাই জানেন， একই কারণ থেকে উঢ্ভূত না হলেও，প্রায় সমসময়েই，প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে， বাংলার সমজজীবন，বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে，এক সার্বিক অবক্ষয়ের কবলে পড়তে শুরু করে। এই ব্যাপক পত্রহীনতা，পূর্ববর্তী ক＜়েক শতকের শ্রম，সাধনা ও আত্মোৎসর্গে অর্জিত মহান বাঙালি মূল্যবোধগুলোকে নিষ্রিয় ও শক্তিহীন করে দিয়ে এই সং্স্কৃতির প্রবুদ্ধ ধারকদের দৃষ্টিকেও মহন্ট্রের উজ্জীবিত পিপাসা থেকে সরিয়ে অর্থহীন আপাতরম্যের দুঃনীল বন্দনার মধ্যে ব্যর্থ করে দিতে শুরু করে। এই আকাশব্যাপীী নিঃ্বতার কঠিন শীতল হাত，জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো，কবিতার উজ্জ్షল ও আলোকিত জগতের ওপর ম্তুময় ও অশুভ ছায়া বিস্তার করতে থাকে এবং সমকালীন ইয়োরোপীয় অবক্ষয়ের সাথে তাল মিলিয়ে ক্রমবর্ধমান নৈরাজ্যের মধ্যে বাং্লা কবিতার সৃষ্টিপ্রেরণাকে সষ্ᅥাবনার শেষ প্রান্তে এনে দাঁড় করায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সমসময়ে বাঙালি মৃন্যবোধের ঐশ্বর্যময় প্রাসাদে যে কালো অবক্ষয় নিঃশব্দ পদপাতে এসে ভিড় করহিল，এক উদ্ধাররহিত যুগসন্ধির মুখহীন প্রশ্রয়ে，সেই সার্বিক অন্ধকার，সমজজীবনের ক্রমবর্ধমান পচন ও বিশৃষ্খলার ভেতর，বাঙালি সং্শ্কৃতির শেষতম শক্তিট্টুরেও নিষ্রিয় করে দিয়েছে। বাংলাদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গে，সণ্শ্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো কাব্যাঙ্গে，এই অধঃবসিত অপচয়， সবচেয়ে দুঃখজনক ও করুণ র্রপপ প্রত্যক্ষ করে ষাটের দশকে। অশিক্ষিত বর্বর নৈরাজ্যে，মূত্তার দষ্ভে，অন্তঃসারহীনতায়，নির্জীবতায়，দৈন্যে ও হতাশায় এই দশক আমাদের সাঙ্শ্কৃতিক অধঃপ্পতনের সারণীয় দৃষ্টান্তস্থল। যতদূর অনুমান করি， পশ্চিমবঙ্গে এই পরিস্থিতি এথনো অপরিবর্তিত। বাললাদদশে অবশ্যি এই অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। ষাটের দশকের শেষের দিকে সগ্গ্রাম－বিস্তস্ত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত হতে শুরু করলে এখানকার তরুণ কবিতা পচ্চিমবঙ্গের কবিতার সমধর্মী－নৈরাজ্য ও বিশৃচ্খলা নিয়েও，এক আবেগময় প্রেরণার সং্র্রামে রক্তিম ও প্রাণবন্ত হয়ে দেখা দিতে আরম্ভ করে।

একথা অবিসং্বাদিত বে বাহ্লাদেশের অভ্যুদয় এখানকার কাব্যপ্রয়াসের সামনে সস্তাবনার দরোজা মেলে ধরেছে। এই শতকের প্রথমার্ধের মাঝামাঝি থেকে যে অসংখ্য রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক হতাশাজনিত পরিস্থিতি মহান বাঙালি মৃল্যবোধসমূহকে আলো－উদ্ধারহীন অবক্ষয়ের মধ্যে নিষ্কি⿰亻⿴囗⿱一一廾刂土 করে রেখেছিল， বাল্লাদেশের উफ্বব সেই বাস্তব পরিস্থিতির প্রথম ও সুম্পষ্ট অতিক্রমণ। বর্তমান পরিস্থিতিকে যত নৈরাজ্যাধিকৃত মনে হোক একথা অবধারিত যে বাংলাদেশের উদ্যবের সঙ্গে একালীয় বাঙালি সং্দৃতির বহুকপিত ক্রান্তিযুগটি তার দীর্ঘ ও সর্বাগ্রাসী রাজগ্－

দৈর্ঘ্যের প্রথম পর্ব উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তী পরর্যায়ে পা দিয়েছে। মানবেতিহাসের সব প্রলম্বিত ও উষর ক্রন্ত্যিযুগের পরবর্তী পর্বের মতো, আমাদের বর্তমান অধ্যায়কেও (প্রাক্তন যুগের মূল্যবোধসমূহ থেকে বিপুলভাবে বিচ্যুত হওয়ার ফনে) ক্রান্তির প্রথম পর্বের তুলনায় यদিও এ মুহূর্তে অধিকতর অব্যবস্থা ও অন্ধকারাশ্রিত মনে হচ্ছে, তবু, আমরা, নিকটতরেরা, সহজাত অন্তরোপলঝ্পি থেকে বুঝরে পারছি, আমাদের বর্তমান কাল সৃজনগ্রাহে ও সম্ভাবনায় গত চষ্মিশ বছরের তুলনায় কী বিপুল স্পন্দমান ও ভূয়িষ্ট। গত চধ্মিশ বছর যে আলোহীন উদ্ভাসহীন যুগসন্ধি বাঙালি সং্শ্কৃতির বুকের ওপর গুরুভার অচলায়তনের মতো চেপে ছিল, বাংলাদেশের অভ্যুদয় সেই শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতিতে, প্রথম সৃজনের বেগ বইয়ে দিয়ছে। আজ যে জাতীয় শক্তি প্রতিটি বাংলাদেশবাসীর স্নায়ু-শিরাকে উজ্জীবিত করছে, যে ক্ষান্তিছীন গঠনাগ্রহ ও জীবন-পিপাসা জাতীয় চিত্তকে অস্বস্ত আলোড়িত করে তুলেছে, তা, আশা করা যায়, চড়াই-উৎরাই-বহুল জাতীয় উথ্থানের সংহতিদৃঢ় স্তরে-স্তরে, আমাদের সমাজজীবনের বিপর্যস্ত মূল্যবোধগুলোকে কালে মর্যাদাবান উচ্চাসনে পুনপ্পরিষ্ঠিত করবে এবং জাতীয় জীবনের প্রতিটি উদ্দীপ্ত ক্ষেত্রের মতো কাব্যাঙনকেও বিস্রস্ত ও মুখহীন নৈরাজ্য থেকে বাঁচিয়ে সুসংহত গঠনাকাচ্কায় ফিরিয়ে আনবে।

আমাদের কাব্যাঙ্গিক, কবিতার সংহতিমান ঋদ্ধিকে ফিরে পাবার ফলন্ত আকাক্ফায়, অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে অন্ত্যমিলকে কবিতার সাধারণ রীতি হিসেবে ফিরে পেতে কবে উদগ্রীব হবে, তা এখনো অনিপ্চিত। অনিপ্চিত, তবু অতিসুদूর নয় বলেই মনে করি। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন নিফলা মাঠের বিমৃঢ় কৃষক্ আমরা, নৈরাজ্যের সন্তান, সষ্ভাবনাছীন যুগসন্ধিতে পরিত্রাণরহিত শৈত্যের শিকার।

[^1]
## অতিক্রমণের গান : রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

এ তথ্য অনেকেরই জানা যে শব্দের চেয়ে দ্রতগতিসম্পন্ন বিমান, আকাশে উড্ডয়নের ক্ষিপ্রতর পর্যায়ে, যখন শব্দের গতিজালকে ছিন্ন করে, তখন প্রচণ্ড শব্দে অন্তরীকককে থরথর করে াঁাপিয়ে, জনপদকে চমকে দিয়ে সেই অভাবিত অতিক্রমমের ইতিহাসকে দিগন্তরেখায় স্বাক্ষরিত করে রেখে যায়। বলা বাহুল্য, সব বিমানের বেলায় উত্তরণের এই গৌরবোজ্জ্র অধ্যায় প্রযোজ্য নয়। যেসব বিমানের গতি শব্দের গতির চেয়ে কম, সেসবের এ বালাই নেই।

মানুষের বেলাতেও ব্যাপারটা একই রকম। পৃথিবীর দশটা সাধারণ মানুষের জীবন প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়ম্ম বিকশিত এবং ঐ পরিচিত গতানুগতিক ধারাতেই অবসিত। এই একঘেয়ে জীবনের ভেতর অসষ্ভবের উকি, জানানার পাশের মাধবীলতার মতো মৃদু মাথা মাঝেトমাঝে নাড়িয়ে গেলেও, কোনো অপ্রাপণীয়ের রক্তাক্ত পথে পা বাড়াবার আত্মঘাতী আগ্রহ ঝলকে ওঠে কমই। তবু এমন কিছু মানুষ পৃথিবীতে সব সময়েই বেঁচে থাকেন, যাঁদের প্রতিটি প্রাণকোষে প্রতিভার নিিদ্রাহীন আগুন অসম্ভবের দুঃসাধ্য রাস্তায় পা ফেলার জন্য তাঁদেরকে অহোরাত্র প্ররোচিত করে। এই নিষ্কৃতিহীন তাড়নার পহেই তাঁরা একসময়, প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম্রে ভেতর দিয়ে বেড়ে-ওঠা তাঁদের জৈবিক অস্তিড্বের প্রাথমিক পর্যায়কে পিছে ফেলে এগিয়ে যান উন্নততর বিকাশের দিকে-यা অস্তির্বের ঋদ্ধতর ভুবন।

অস্তিত্বের সরল ও প্রাথমিক স্তুর পেরিয়ে সত্তার ঐ রহস্যময়, দুর্ষ্ঞেয়, বহুতলজটিল ও উন্নত বিকাশের অধ্যায়ে জেগে ওঠাই তাঁর সেই বহুকথিত ‘দ্বিজত্ব’ কিং্বা ‘বোধিত্ব' বা তাঁর ‘নবুয়ত’, তাঁর ভেতরকার ব্যতিক্রমী, মৌলিক, চিম্ময় ও উচ্চায়ত অম্তিত্বের দুর্নত জন্মমুহূর্ত।

একজন প্রতিভাবান মানুষের জীবনের কোনো-না-কোনো পর্যায়ে অস্তিত্বের এই প্রাথমিক স্তর থেকে চৈতন্যের উচ্চতর উর্ধ্বলোকে উত্তরণের এই পর্ব, এজন্যই, অনিবার্য। আর অনিবার্য বলেই অতিক্রমণ-মুহূর্তে তাঁর অস্তিত্বের শিউরে-ওঠা

অপাথ্থিব পুলকানুভূতিকে সচেতনভাবে বা নিজের অগোচরে সময়ের দেয়ালের গায়ে তিনি কোনো-না-কোনোভাবে মুদ্রিত করেই যান।

রবীদ্দ্রনাথের ‘নির্করের স্বপ্নভঙ’ অস্তিত্বের এই প্রাথমিক স্তর থেকে শক্তি ও চৈতন্যের উচ্চায়ত ভুবনে উত্তরণের সঙ্গীত-যেমন ‘বিদ্রোহ’’ নজরুল ইসলামের।

দুটি কবিতাই শক্তিমান, লক্ষ্যভেদী এবং অনুভূতিস্পন্দিত। লোকাতীত স্পর্শাতীত প্রবল অন্তরোপলব্ষির প্রায় দুটি সমজাতীয় উন্মাদ উখ্খান-অসश্য ও স্পন্দনশীলবাংলা কাব্যযাত্রার ইতিহাসে সুরীীয়। আত্মজগৃতির অলৌকিক বিশৃষ্খল ঝঞ্চাকে এমন অন্দ্দ্য রক্তগোলাপে অনুপম করে তোলা খুব কম কবির পক্ষে সম্তব হয়েছে।

কবিতাদুটি দুই কবির প্রায় একই বয়সের রচনা। রবীন্দ্রনাথেরটি বাইশ বছরে, নজরুলেরটি বিশ বছরে। দৈর্ঘ্যের দিক থেকেও কবিতাদুটি ('নির্ৰরের স্বপ্নভঙ্গে'র প্রথম লেখন ধরলে) প্রায় সমান। সংগীতের যে অত্যাচারী অসামান্যতায় কবিতাদুটি বহ্মিমান তার চেয়ে র্রপয় অসাধারণত্ব বাংলা কবিতা আর কিই-বা কবে প্রত্যক্ষ করেছে! আবেগের এমন গীতির্রপময় চিত্রশালা কোথায়ই বা? তবু, বহুদিক থেকে


 আবেগে ঋাপিয়ে পড়়ছিল :
"চুম্ওি আইস, দেবি, ঢুমি মমুকীী
কল্পনা! কবির চিত-सूलবন-ম্ম
লয়ে, রচ মళুচক, গৌড়জন यাহহ
আনন্দ করিবে পান সুধ্যা নিরবধি"][ बেষনাদব্ধ কাব্য: : প্রথম সর্গ]
জীবনান্দ্রর এই উচ্চারণ সচ্চতন ও নিশিত শদ্দাবলিতেই ঘোষিত :
"কেউ যাহ জানে নাই-কোনো এক বাণী—
আমি বহে আनि;
একদিন ঞেনাহ 《ে-সুর-

তাই আমি আসিয়াঘি-আমার মতোন
আার নাই কে৬!
সৃষ্টিন সিষ্দুন বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার:-লেষ মুহূর্ত্র
আমি এক;-সকালর পায়ের শক্দের
সুর গোে অক্ষকারে পেমে;
তারপর আসিয়াছি নেল্
आমি;
আমার পায়ের শ্দ শানোー
নতুন এ-আআর সব হারানো-পুরোনো।"

একজাতের হলেও, কবিতাদুটোর মৌলিক চাউনির মধ্যেই এমন একটা পার্থক্য রয়েছে যা থেকে কবিতাদুটোর ভিন্নতা শুধু নয়, ওই দুই কবির প্রকৃতি এবং প্রকরণের পার্থক্য জ্রলজ্ৰলে হয়ে ওঠে। প্রসঙত উল্লেখ করে রাখা ভালো যে ‘নির্ৰরের স্বপ্নভঙ বলতে এখানে সঞ্চয়িতার অন্তর্ভুক্ত কবিতাটিকেই আমি বুঝিয়েছি। কবিতাটি রচিত হয়েছে দু-বারে। প্রথমবারে, কবিতাটির বিশৃষ্খল আদিম আকরিক রূপটি রচিত হয়েছিল ১২৮৯ (?) সালে, তরুণ রবীন্দ্রনাথের হাতে। এর চূড়ান্ত রূপটি রচিত হয়েছে পরিণত রবীদ্দ্রনাথের হাতে। চূড়ান্ত রুপটি কোনো নতুন রচনা নয়, পুনলিখন। তবু পুনলিখन-অन्य কथায় সম্পাদনা-यে কতখানি নির্মোহ, প্রতিতাবান ও অসামান্য হতে পারে এটি তার প্রমাণ। মার্জনার এমন বিরল সাফল্য বাংলা কবিতায় আর কখনো ঘটেছে কিনা সন্দেছ। প্রথম লেখনের অনিয়্র্রিত বিশৃষ্খল আকরিক আবর্জনা থেকে ছেঁকে তুলে যেন উদ্ধার করা হয়েছে পরিপূর্ণ একতাল অনাবিল খাঁটি সোনা। সাফল্যের এমন অনবদ্য মানের মার্জনা মৌলিক রচনার চেয়ে কিসে কম ? মে নির্মম নিখাদ সংহতির মধ্যে কবিতাটিকে ঝিকিয়ে তোলা হয়েছে তা থেকে সেই বহুকথিত উক্তিটি ফিরে ফিরে মনে আসতে চায় যে-একজন প্রকৃত কবিই শুধু দেখাতে পারেন নিজের কবিতা সম্বন্ধে কতখানি নিষ্ঠুর হওয়া সম্তব'। এই কবিতার পরিমার্জনায় রবীদ্দ্ররুচি শুধু নিষ্ঠুর নয়-নিষ্ঠুরুমভাবে অসামান্য।
‘বিদ্রোহী’র বিশুদ্ধতম শিল্পরূপটি রচিত হয়েছিল তরুণ নজরুলের হাতে-প্রথম লেখনের মুহূর্তেই। এও এক বিস্ময়। আবেগের এই সহিিসতাকে ধারণের পক্ষে প্রায় সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ও অপরিণত হাতিয়ার নিয়ে ‘বিদ্রোহী’র বহ্মিমান শব্দাবলি, অপ্রত্যাশিত মৌলিকতার ভেতর, শিন্প-সাফল্যের উত্রুছ শীর্ষকে বিস্ময়কর সং্যমে স্পর্শ করে গেল। কোন্ অমেয় প্রতিভায় রাতারাতি শিল্পের মতো এমন রহস্যময় দুর্ঞ্ঞেয় ও অলীক বিষয়ের ওপর তখন সার্বভৌম অধিকার তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা আগামীকালের শিষ্পরসিকদের বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে থাকবে।
‘নির্বরের স্বপ্নভজ্গে'র প্রথম লেখনের তুলনায় ‘বিদ্রাহ’’ শিন্প হিসেবে অনেক পরিণত। শুধু প্রথম লেখনের চেয়ে নয়, সম্ভবত সঞ্চয়িতায় এর পরিণত রূপটির চেয়েও। এই কথা প্রসগ্গে কবিতার শৈল্পিক সাফল্য ঠিক কোথায় সে ব্যাপারটাকে আলতোভাবে ঁুঁয়ে যাওয়া যেতে পারে। এ প্রসজ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজের অন্তরেপলপ্বি আমাদের কাজ্ে আসতে পারে। মৃত্যুচিহ্তিত বিপুল মানবতার ভিড়ে একজন কবির অবস্থানটি ঠিক কোথায় তা শনাক্ত করতে গিয়ে কবি তাঁর ভেতরকার অনুভবের কাছ থেকে উত্তর পেয়েছিলেন এভাবে :
"না পারে বুঝাতে, आপনি না বুঝে।
 কোকিল যেমন পঞ্কচম কুজ্জ মাগিছে তেমনি সুর।









 স্বত্ত্র অবস্থান চিহ্তি করে তার উন্নত অশ্তিদ্ধের দাবিকে বৈধত লেয়।


 বর্ণাण্তण, আত্মবীকণণর বিশ্মিত বৈভব, ক্যানঅাসের বিশালত, সাগীতিক


 পাবে "বিদ্রোী', এক জায়গায় হেরে যাবে-লেটা প্রসজ্গের ক্ষেতে। দুটো কবিতাই অস্তিদ্বের জগরণণর গান, ত্বু জগরণস্বভাবে এরা আলাদা। ‘বিদ্রাईী’ জাগ্রত



 সওার ওপর আলো ফেলে কেলে নিজেকে সুপরিসরভাবে দেখদ-এই হল ‘বিদ্রা|ী’।


 সুদূরাভিসার্র অশাস্ত পদপাত মুখর ও প্রতিধ্ধনিময় হয়েছছ। 'বিদ্রোীীতত যাত্রা লেই जा নয়, কিন্তু সেই যাত্রায় ভূcোো-দ্যুলোক-গোলক পরিব্যাক্ কবির বিশাল মহাব্পপ্কিক সত্তা, সষ্ভাবনার মহত্তস পর্যায় পার হয়ে, এক সময়, হঠাং করেই সীমিত
 চেকতে পার্র কিষ্মু মনে রাখতে হবে নজরুলের কবীজীবনের জন্য এরচচফ্য বড় সত্য


ছিলেন। ‘আমার কৈফিয়্যত-এর লেষপর্বে এই সীমিত সামজিক উল্দেশ্যের কাছে তাঁর

 নজরুল নেমে এসেছিলেন, এইজন্য এই কবিতাকে বিত্যীন ভাবলে অবিচার হবে। বরং বিদ্রাऐীর সাফল্য এখানে «ে, এটি নজরুলের সমন্ত জীবনের একমাত্র রুনা যার
 রৌদ্রালোকিত রাজ্যে আত্মসত্তার বিপুল অপার সষ্ভাবনা ও অশব্যবক তিনি প্রত্যক করতে পেরেছিলেন। ‘নির্ষররর ম্বপ্নভ’’ অপরিল্ময় পিপাসার গান। কোনো নির্দিষ্ঠ ছক বা গতের সীমিত ধারার ভেতর এই যাত্রা কবিকে সহকীর্ণ করতে পারেনি ; এই
 বোঝা যায়, এমন এক অপরিল্য় কবি জগ্রতত হচ্ছেন এই কবিতার মধ্য থেকে যিনি মছৎ থেবে মহত্তরের ক্ষান্তিইীন পিপাসায় জপ্পতিহত ও বিকাশমান এবং অত্তিত্রের




১৯৮৫

## ফররুখ আহমদ

## $\partial$

আমাদের যুগে আমরা যেসব ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস নিয়ে বেঁচেছিলাম তার সজ্গে ফররুখ আহমদের পার্থক্য ছিল দুস্তর। এই ব্যবধানকে দুস্তুর না বলে প্রায় বিপরীত বলাই ভালো। ফররুখ আহমদ তাঁর আবেগধারার ভেতর, জাতি বলতে মোটামুটিভাবে তাঁর নিজস্ব ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষকেই বুঝতেন-আমরা ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে বাংলার আবহমান সশ্শ্কুতির সকল উত্তরাধিকারীকে। তাঁর নিজের জাতির উৎসের সন্ধান করেছিলেন তিনি ইসলামের অতীত গৌরবের স্বপ্নিল বর্ণচ্ছটার জগতে, আমরা এই দেশের তামাটে আদিম একটি জনগোষ্ঠীর ভেতর। এই জাতির ভগ্যোন্নয়নের স্বপ্ন দেখতেন তিনি এক পরিত্যক্ত মধ্যযুগীয় জীবনব্যবস্থার ভেতর, আমরা একালের প্রগতিশীল শ্রেণী-সংগ্রামের পথে। এসব পার্থক্য বিশ্বাসের ক্ষেতেই যে কেবল আমাদের মঝখানে বিচ্ছিন্নত ও অপরিচিতির দেয়াল উঠিয়ে দিয়েছিল তা নয়, আมাদের ব্যক্তিগত নৈক্ট্যকেও খানিকটা ব্যাহত করেছিল। কিন্তু এতসবের পরেও এই নিরাপোষ, নিঃসসঙ মানুষটি২ যে তাঁর জীবিত দিনগুলোর মতো আজও একইভাবে তাঁর প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার প্রদীপটিকে জ্qালিয়ে রাখতে পেরেছেন তার কারণ
১. কেন ফরক্রখ আহ্মদ জাতির একটা খগ্তিত পরিচয়কে এর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় করে তুল্লিলেন কিংবা কেন তার মতন একষ্জন উদার মানুষের জাতিগত চেতনায় তার নিজস্ব ধর্মসস্ষ্রদায়ের মানুষ ছাড়া আর সবাই কার্যত
 তাঁর অস্থি-মষ্জ্ছা-মনन-চেতনারে এমন নিক্কতিহীনভাবে অধিকার করে রেখেছিল যে ঐ বিশেষ জাতির অস্তিষ্বের প্৭সগ্গ ছাড়া আর সবকিছুই তাঁর চোখের সামনে থেকে বিপুপ্র হয়ে সিরয়েছিল, ঠিক যেভাবে বিলুু হয়ে গিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে বধ্ফিমের সামনে থেকে তার নিজস্ব ধর্মসস্প্রদায়ের মানুষ ঘাড়া আর সবার প্রসগ্গ কিং্বা একালের স্কাষ্তের কাছে নিপীড়িত মানুষের দুুঁ-বেদনা ছাড়া ষীবনের আর স্ব বিবেচনা।
২ যে চেতনার ও্পর দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল, কবিতার ষগতে তিনি ছিলেন তার প্রতীক। ইক্হ করলে তাঁর অবদানের বিনিময়ে চারপাশের আর সবার মতো তাঁর জাতির কাছ থেকে ফে-কোনো জাগতিক সুবিধা আদায় করা তাঁর পক্ষে অসষ্ভব ছিল না। যে মানবিক দুর্বলज আমার কালের প্রায় প্রতিটি মানুষকে পরাজ্জিত করেছে তিনি ছিলেন তার উর্ধ্বে। নিভ্রের জন্য তিনি কারো দিক্সে প্রত্যাশার গিন্ন থাত বাড়িয়ে দেননি। জীবনে এক্জন সত্যিকার ‘মোমিন’ হিসেবে বাচচ্ত চেয়েছিলেন তিনি, সত্যিকার মোমিনের ম্ত্যুও
 সময় তাঁর সৎকারের অর্থও তিনি রেনে যেতে পারেননি। এমনি ম্যু্যুই একজন সত্যিকার বিল্বাসীর ম্যু্যু। আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশে হাজার হাজার পার্থিব ক্ফূরের বৈভ্বদীপ্ত মৃত্যু দেখতে দেখতে অভ্যষ্ত হয়ে গেছি। ফররুখ আহ্মদের মত্যুর এই নিঃ্স্ব নিচ্সঙ্গ দীপ্তিকে উপল্্ি করার মমতা আমাদের নেই।

তাঁর দীপান্বিত কবিত্ব। কেবল কবিত্ব নয়, সৎকবি হতে গেলে মে গুটিকয় অযোগ্যতাকে भুঁজি করে একজনকে এগোতেই হয় তারই একটা দুর্লভ জিনিস ছিল তাঁর অধিকারে। সেটা হল : হৃদয়ের সঙ্গে মিথ্যাচারের ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা। সততা এবং সত্যবাদিতায় তিনি ছিলেন উজ্জ্রল এবং আলোময়। এই সততা তাঁর মধ্যে ফেপরিমাণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেঠেিল সে-পরিমােই তিনি ছিলেন কবি। यদি তিনি তাঁর সততার সগ্গে খানিকটা ভুলের মিশেল দিতে পারতেন, তাঁর সহজাত স্বভাবের সঙে যোগ করতে পারতেন নিজেরই বিরুদ্দ্-প্রবৃত্তির হত্যাকারী উপাদানগুলোকে, জীবনের হাতে পর্যুদস্ত ও বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ের শোকগাঁথাকে; তাহলে তিনি হয়তো আরও বড়কবি হতেন। সততার অনমনীয় আলো তাঁকে ‘কবি’ করে তুলে ‘বড়কবির’ শিরোপা থেকে বঞ্চিত করেছিল। ${ }^{\circ}$




















 आসচে পারে রেবন।








তবু ছোট হলেও ‘কবি’ ছিলেন তিনি। জীবনানন্দ দাশ উক্ত সেই ‘কেউ কেউ কবিদের একজন। ছোট কিন্তু ন্যূনতম নিটোল একজন কবির সম্পূর্ণতা ছিল তাঁর মধ্যে। আমার ধারণা ফররুখ আহমদ কবিতা-অগ্গে আজপর্যন্ত আমাদের সর্বশেষ ‘কবি’। ফররুখ আহমদের পর ছোট বা বড় বোনো অর্থে আর কোনো ‘সম্পূর্ণ কবি’ পাইনি আমরা আমাদের সাহিত্যে।

## २

ফররুখ আহমদকে দেখার প্রথম দিনটি আজও আমার চোখের সামনে সজীব হয়ে আছে। নাজিমউদ্দিন রোডের পুরোনো রেডিও অফিসের উন্টোদিকে এবটা ছাপড়াওয়ালা সস্তা রেন্তোরাঁয় অনেকের সঙ্গে অন্তরঙ পরিবেশে তিনি জমে ছিলেন। ছুরির মতো ঝকঝকে চোখের এই মানুষটিকে সেদিন আমার মনে হয়েছিল সবল প্রাণশক্তিপূর্ণ একজন নিঃসঙ পুরুষ বলে, প্রখর উজ্জ্রুতার মধ্যেও যিনি রহস্যময়। সবার ভেতর একজন হয়েই তিনি বসেছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বতঃশ্ফূর্ত উদ্দীপ্ত কথ্ঠস্বরই যেন তাঁকে চিনিয়ে দিয়ে বলে দিচ্ছিল : এই মানুষটি আলাদা। থেবে-থেকে তাঁর স্বভাবসুলভ উদ্দাম বেপরোয়া হাসিতে চারধার কাঁপিয়ে হেসে উঠছিলেন তিনি-যেন একটি মানুষের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠছিল একটি বিরাট জনতা।

প্রতিভায় তিনি ছিলেন কবি, ছৃদয়ের ভেতর অপরিমেয় মানুষ। এইজন্যে একজন সৎকবি হয়ে-ওঠার পথে তাঁর কোনো বাধা ছিল না। ব্যক্তিগত মতবাদের সংকীর্ণ গণ্ডি উৎরে তাঁর ভেতরকার তপ্তু মানবিক ঢোঁ়া অবলীলায় টের পাওয়া যেত। এই নিঃসঙ্গ মানুষটি অন্যদের এতটুরু আহত না করে তাঁর নিজের স্বজাতির বেদনানুভূতির ভেতর এমন মানবিকভাবে বেবেচ ছিলেন এবং নিজের ধর্মানুভূতির জগতে এমন সৎ ও গভীরভাবে উপ্তু ছিলেন যে নিজের ধর্ম এবং জাতির জনা যিনিই এতটূটু মমড্ব অনুভব করেন তাঁর পক্ষে তাঁর কবিতাকে নিজের কবিতা বলে ভাবার পথে কোনো বাধা থাকে না। এটি সেই কারণ যার ফলে তঁর মত বা আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর বাসিন্দা হয়েও আমরা তাঁকে ভালোবাসতাম। এইটিই একজন সৎকবির ক্ষমা। বিশ্বাসের পৃথ্বীত যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ, তাঁদেরকেও তিনি, তাঁর সমর্থকদের মতো, একই সুধায় আপ্লুত করেন।

## $\checkmark$

ফররুখ আহমদের পর ছোট বা বড় কোনো ‘সম্পূর্ণ কবি'কে আমরা আজো পাইনিকথাটার খানিকটা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গত আমি দিয়ে নিতে চাই। একজন ‘সম্পূর্ণ কবি’ কে ? আমার ধারণা, জীবনান্দ্দ দাশের ‘সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি’—উক্তিটির ভেতরে এই প্রশ্নের একটা প্রচ্ছন্ন উত্তর অলক্ষ্যে লুকিয়ে আছে। 'সকলেই কবি নয়’ কথাটার মধ্যে এমন একটা বক্ত্ব্য অনুক্ত রয়ে গেছে যার অর্থ উদ্ধার করলে মোদ্দা

মানে দাঁড়াবে এরকম : সকল<েই (যাঁরা কবিতা লেখ্থন তাঁদের) কবি বলে মনে হতে পারে কিন্তু আসলে (তাঁদের) ‘সকলেই কবি নয়।’ এইখানটায় আমার একটা প্রশ্ন। উল্gেখিত বাক্যের ‘সকলে’ সত্যিসত্যিই যদি কবি না হন তবে (আপাতভাবে হলেও) তাঁদের কবি বলে মনে হয় কেন ? অ-কবিদের নিয়ে তো এ-ধরনের বিভ্রান্তি হার কথা নয়। তাহলে কি বুঝতু হবে যাঁরাই কবিত লেখ্েন তাঁদদর রচনায়, যত সামান্যভাবেই হোক, কবিতার এমন কিছু দীপ্ত উপাদান থেকেই যায় যা কমবেশি কবিতার রক্তিমতায় রাঙা-যে কারণে তা চকিতের জন্যে হলেও পাঠকের মনে কবিতার বিভ্রম জাগিয়ে তুলতে পারে? আমার বিশ্বাস যিনি কবিতা লেখেন, কাব্যপ্রয়াসের নির্দয়-আবেগ যার স্নায়ুলিরাকে জীবনের কিছুকিছু মুহূর্ত্র নিষ্ধৃতিহীনভাবে অধিকার করে নেয় কিংবা পারে তাঁর জাগ্রত চেতনাদ্যুতির ভেতর থেকে শব্দ-পঙ়ক্তি-স্তবকের অবলীল উৎসার ঘটাত্-তাঁর লেখায় কিছু-্না-কিছু কবিতার লাবণ্যের স্পর্শ থেকে যেতে বাধ্য। সম্পূর্ণ কাব্যপ্রতিভাবর্জিত মানুষ্ষের পক্ষে কাব্প্রয়াসের এই নি্রাছীন শ্রম বা দুর্মর কষ্ট এমনিতেও বেশিক্ষণ চালিয়ে যাওয়া সহজ নয়। প্রতিভার অল্সাধিক প্রজ্জলনই কেবল পারে একজন মনুষকে কাব্য্রয়াসের শ্রমবহুল যম্ত্রণার ভেতর প্রদীপের মতো জ্রালিয়ে রাখতে। এককথায় একজন মানুষ্ের মধ্যে কবিতার জ্অলন্ত উৎসার থাকে বলেই তিনি কবিতা লেখেন। শিল্পের বহ্কথিত অগ্নিত্ফूলিং-আত্মপ্রকাশের নিষ্ধৃতিशীন অত্যাচার—তাঁকে দিয়ে কবিতা লিখতে বাধ্য করে বলেই তিনি কবিতা লেখেন। নইলে বস্তুবিশ্বের নিরন্তর ডামাডোলে নিনাদিত এই নশ্বর পৃথিবীতে কবিতা লেখার মতো ধন্যবাদহীন ও প্রায়-অকারণ চেষ্টায় সময়ের অপচয় ঘটাতে কেইবা উৎসাহী হতেন। কাজেই যিনি কবিতা লেখেন তাঁর মধ্যে কবিতার কমবেশি অগ্নিচ্ছটা আছে বলেই তিনি কবিত লেখেন। এবং কবিত লেখেন বলেই তাঁর কবিতায় কাব্যের ছিটেরেঁঁটা লাবণ্য থাকা বা তাঁকে খানিকটা কবির মতো মনে হৃয়া বিচিত্র নয়।

আরেকটু গভীরে গিয়ে ব্যাপারটাকে দেখা যেতে পারে। একজন মানুষ কখন কবিতার আবেগে জেগে ওঠেন? ওঠেন তখনই যখন তাঁর রক্তধারার ভেতর কবিতার অলীক আকুতি সবুজ ভূদূশ্যের মরো পাতা মেলতে চায়, নিজের ভেতর নিজের চেয়ে বড়কিছ্হর উপস্থিতিকে অনুভব করে তিনি শিহরিত হন, জীবন জেগে উঠতে চায় নিজেকে ছাপিয়ে-বসন্তরাতের হত্যাকারীর মতে। যাদের ভেতর জীবনের এই উপচে-পড়া ঐশ্র্য নেই, কবিতা লেখার অনর্থক বিড়ম্বনার দায় থেকেও তারা প্রাকৃতিক নিয়মেই মুক্ত। কিন্তু যাঁদের জীবনে এইসব রক্তাক্ত মুমূর্ত ঘাতকের মতো ফিরে ফিরে হানা দেয়, তাঁরা তাঁদের ভেতরকার ঐ জেঙে-ওঠা জীবনকে শব্দে-ছল্দে-উপমায় সমরণীয় করে রাখার এক অসহায় আবেগে বিস্সস্তু হতে থাকেন। ফলে জীবনের এই উছলে-ওঠ মুহ্ঠর্তগুলোর বলীয়ান বিস্ময় তাঁদের জীবনের মতো কবিতাতওও এলোমেলোভাবে জ্বলে জ্ৰলে বেড়ায়। ছয়তো এ কারণেই তাঁদের রচনায় কবিতার কিছু-না-কিছু দীল্তি, কবিতাগণ্ডের কিছু না কিছু রক্তিমতা শেষপর্যন্ত পেয়েই যাই আমরা।

এসব তথ্য থেবে দুটেে সিদ্ধান্ঠে আযরা পৌছোতে পারি। যিনি অন্পবেশি কবিত



 তাঁদhর রচনাতেই কবিতার কিছू-না-কিছू উপাদান-দামী বা সাধারव-yूँজে পাওয়া যায়ই লষপর্যন্ত। কারো উপমা আমাদদর মুগ্ধ করে, কারো শব্দের শক্তি বিশ্ময় জাগায়, কারো ছ্দ বা ধ্বনিবয়্জনা লাবণগময় আזूলের মতেে আদর বুলিয়ে যায় শরীরূ, কারো চচতন্যের জগ্রত দীপ্তু ঢোখ ধাধিয়ে দেয়-কারো কবিতায় অনেকभুলো দামি মাनयশলা এক্গান্ন হয়ে জীবনকে উজ্জ্ৰ দুতিতে বিকিয়ে তোলে।
এখন প্রশ্ন হল : यিনি কবিতার সুশ্মিত উপাদান্র দ্রারা আমাদের ঢেতনার ওপর


 শব্-ছদ-দ-৬পया বা কবিতার এক বা একাধিক উপাদান বিচ্ছিন্নভাবে কবিত নয় ত সে যত দুতিয়াই ছোক না কেন। এরা কবিতার উপাদান মাত্র। করিত এদের অবাক
 বিবাহিত হয়ে কবিতার অনুভূতিটিকে একটি নিটোল পৃর্রতায় ফলিয়ে তোে তখনই তা


এমনটা যখন ঘটট তখনই আমরা টের পেল্রে যাই আমাদের চারপাশে ছিটিফ্যে-থাকা রাশিরাশি আটপপৗরে শা-উপম-অলকার আর চেতনার সম্পদ হঠাe এক অनীক নীলায় জোড় লেগে এমন একট ছেট্টু সুদ্দর পৃথিবী রচনা করে বসল, নশ্বর সময়़র शত কোনোদিন যার নাগাল পাবে না। কবিত এইট্টे। কবিত হচ্ছে তার নিজেরই

 অবদান, ‘তর-র কোনো ভূমিকা সেখানে নেই।

এমनि অनीক সাম্পিকতায় নিজ্েেক লতিয়ে তুলতে পারলেই কবিত কবিত-








অসস্তোষজনক পৃথৃবীর ছেঁড়াখ্খোড়া অচরিতার্থ সামগ্রী নয় তখন, সে একটি নিটোলতম পৃথ্বীর প্রতীক-যার ভেতর দিয়ে বাম্তবের ছেঁড়া-ভাঙা জগৎটাকে আমরা একটা টলটলে আয়নার ভেতর দেখতে পাই। কোনোভাবে ঐ নিটোলতা থেকে স্থ্রলিত হয়ে গেলে তা বিস্রুস্ত ও অসংগঠিত হয়ে অথ্থহীন মেঝেতে ছড়িয়ে যায়। তখন ত পৃথিবীর কোটি কোটি অবাঞ্ছিত জিনিসেরই মতো আরেকটা নিরর্থক ব্যাপার।

এমনি শৈল্পিক পূর্ণতায় ফলে ওঠার আগে পর্যন্ত কবিতা একটা সস্তাবনার নামনানান মূল্যবান আশবাব উপকরণে সমৃদ্ধ একটা উজ্দ্রল কাব্যিক ‘প্রতিশ্রুতি। যে কবিতায় কাব্যের বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলো অবাক সমবায়ে নিটোলতমভাবে রচিত হয় না, তা খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন আনন্দে আমদের রসনাকে স্নিধ্ধ ও হৃদয়কে বর্ণিল করে তুলতে পারলেও আমাদের রক্তে কবিতার অলৌকিক শিখাটি জ্রালাতে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

শিল্পের এই নিটোলতাকে স্পষ্ট করার জন্য শেষবারের মতো একটি উদাছরণ তুলে ধরতে চাই। ধরা যাক, একটা নতুন নির্মীয়মান বিলাসবহুল বাড়িতে অঢেল ব্যয়ে এবং বিপুল সমারোহে বৈদ্যুতিকরণের কাজ চলছে। নকশামাফিক সারা বাড়ির দেয়াল কেটে লুকনো তার বসাটি হয়েছে প্রতিটি প্রয়োজনীয় রেখায়, প্রতিটি বাল্মের জন্য মনোমুগ্ধকর ঢাকনা সাজিয়ে ঝলমলিয়ে তোলা হয়েছে সমষ্ত বাড়ির বৈভবস্নিগ্ধ অবয়ব; দামি সুইচবোর্ডগুলো মনোরম আলো ছড়াচ্ছে চারধার। এককথায় সবকিছু নিখুঁত, পরিপাটি এবং সুদূশ্য—কেবল ত্রুটি রয়ে গেছে একটা অবাঞ্ছিত জায়গায়। সারাবাড়ির একটটামাত্র ঘরের নেহতই একটা ঢুছ্ছ অ-দরকারি অংশের দেয়ালের ভেতরকার একটা তার সামান্য একটু কাটা। ব্যস, সব নিফল হয়ে গেন। দেয়ান কেটে তার বসাবার ব্যয়বহ্নল সব আয়োজন থেকে শুরু করে আলোর ঢাকনা, ঝালরের আভিজাত্য, নরম আলো ছড়ানো মনোহর সুইচবোডের সৌকর্य সবই সম্পন্ন হল কেবল বিশ্মিত রাতের সেই অলৌকিক আলোটাই জ্বলল না। একজন কবির সঙ্গে অ-কবির পার্থক্য এখানেই। একজন অ-কবি তাঁর সব জমকালো দামি উপাদান আসবাব নিয়্যে সামগ্রিকতার ছোট্ট জায়গায় ব্যর্থতার কারণে কবিতার আলো জ্রালাতে ব্যর্থ হয়ে যান। ফররুখ আহমদের মধ্যে এই আলো জ্রলেছিল। তাঁর পরবর্তীকালের বাল্লাদেলের কবিতায় এই আলো বিচ্ছিন্ন এবং আকস্মিক কিছু সাফল্য দেখালেও পরিপূর্ণভাবে আর দেখা যায়নি।

ফররুখ আহমদ তাঁর অন্তত একটি ধারার বেশকিছু লেখায় কবিতার উপাদানগুলোকে এমন একটি শক্তিমান নিটোলতায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন যার সমকক্ষ কিছু আমাদের কবিতাজগং তাঁর পরবর্তীত আজ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছে বলে মনে হয় না। অথচ ফরররুখ আহমদ তাঁর কবিতায় ঔ নিটৌলতাকে স্পার্শ করেছেন-খুব ব্যাপক ক্ষেতে নয়, ছোট একটু এত্তটুকুন জায়গায়। তবু ঐটুকু পেরেছিলেন বলেই তিনি কবি। ফররুখ আহ্মদের কবিত্বে এই ছোট্ট জায়গাটু<ু হল সামুদ্রিক অভিযানভিত্তিক তার ইসলামি ধারার কবিতাগুলো—সেই নোনা নীল দরিয়ার সৌকর্যময় জগৎ-সেইসঙ্গে একই প্রবণতার আরও কিছু দু-চারটি টলটলে কবিতা-যেখানে আরবি ফারসি শব্দের সমবায়ে এক নিটোল অলীক রক্তিম পৃথিবী তিনি রচনা করেছেন। শিম্পের এই নিটোলতা

জিনিসটি গত পঞ্চাশ বছরে যেসব বাংলা কবিতায় ফুটে উঠঠছে, তার একাটি অবশ্যাই সুনীল গঙোপাধ্যায়ের ‘কেউ কথা রাখেনি’ কবিতাটি যা বারবার পড়ে ও অন্যকে পড়ে শুনিল্যেও পাঠকের মন তৃপ্ত হয় না। এখানে এই পরিচিত কবিতাটির উদাহরণ আমি টানলাম শৈল্পিক জিনিসটি কী তা সহজভাবে দেখিয়ে দেবার জন্যে যে শীর্ষ ফররুুখ আহমদ তাঁর ঐ ধারার অন্তত আট-নটি কবিতার সুভৌল পরিপৃর্ণতার ভেতর স্পশ্শ করেছেন। এই কবিতাগুলোর শৈন্পিক সাফল্যের জন্যেই ফররুথ আহমদ কবি-বড় নন, সাধারণ-কিন্তু কবি। ছোট, কেননা তাঁর কাব্যসাফল্যের সমানুপাতে মানবঅস্তিত্বের বিশাল গহনন ও রহস্যময় পরিচয়েকে তিনি তঁঁর কবিতায় মূর্ত করে তুলতে পারেননি। জীবনবোধের তলদেশগামিতায় তিনি বিত্ত্হীন ছিলেন।

শৈল্পিক সাফল্যের শিখরকে ছুঁতে না পারল্লও নান্দনিক সাফল্যের দিক থেকে অভিনন্দনবোগ্য বেশকিছু কবিতা লিvেছেন ফররুখ। ‘ডাহুক’, ‘লাশ’-এর মতো आংশিক সাফল্যে উজ্জ్qল অর্ধসম্পন্ন ও কাব্য-উপাদানে সমৃদ্ধ বেশকিছু কবিতা বা তাঁর অনন্য সনেটগুচ্ছ এই কবিতাগুলোর দলে পড়বে। ফররুখ আহমদের কবিতাসগ্র্রহ থেকে এই কবিতাগুলোকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিলেও আমার ধারণা কবি হিসেবে তাঁর মর্যাদা কোনোতাবেই ফ্ষুন হবে না, যদিও তাঁর চেতনাজগতের বিশদ পরিচয় খণ্ডিত হবে। ফররুখ আহমদ তাঁর কবিতার একটি সীমিত জায়গায় কবিতার শীর্ষকে ছুঁতে পেরেছিলেন বলেই আজ তাঁর এইসব কাব্যগুণসম্পন্ন অসম্পূর্ণ কবিতাগুলোও সবার আলোচ্য হয়েছে, যা অন্যথায় অনেকখানিই উপেক্ষিত হত। কবিতার এই নিটোলতা বা শৈল্পিক পৃর্ণতা-যা কবিতার সবচেয়ে মৌল সম্পদএকজন কাব্যাহ্থীকে করে তোলে ‘কবি’-মরণীয়কে সমরণীয়—কবি চলে গেলেও কবিতাকে যা হারিয়ে যেতে দেয় না এই মৃত্যুব্যথিত পৃথিবী থেকে।

এজন্যেই যেসব কাব্প্রয়াসী কবিতার বিষ্ছিন্ন দামি উপকরণ একখ্গানে করে কাব্যের বিচিত্র স্নিধ্ধ আস্বাদে আমাদের চিত্তকে প্রতিনিয়ত বিচ্ছিন্ন আনন্দে প্রজ্রলিত করে যাচ্ছেন তাঁদের সবাই সবসময় কবি নन-অধিকাং্শই কাব্যের ‘শোভাবাজারের’ বাস্দ্দা, শিল্সজগততর বিনোদনকারী। যে শৈল্পিক সম্পৃর্ণতাকে আমি কবিতা বা কবির নৃননতম সম্পত্তি বলে ভাবতে চেয়েছি, সেই নিরিখে, অन্পকিছু সফল উদাহরণ বাদ দিলে, বাং্লাদেশের গত আধ-শতাব্দীর কবিতা একধরনের উচ্চতর বিনোদন ছড়া আর কী ?

## 8

একজন সe‘কবিকে বুঝতে পারার আরও একটা বহুলপ্রচলিত উপায় আছে। পৃথিবীর প্রতিটি কবিই আসলে একেকটি আলাদা জগং। শব্দে, চিত্রে, রুপকল্লে সজীবতায় তিনি পাঠকের সামনে একটি আলাদা পৃথিবীর ছবি দাঁড় করিয়ে দেন। যিনি সত্যিকার কবি তাঁকে এমনি এবটা আলাদা জগতের ছবি উপহার দিতেই হবে পাঠককে। স্বকীয়তা, উজ্জ্g তত এবং সজীবতায় এই জগৎ অন্যদের থেকে এমনি পৃথক এবং আলাদা যে তার আগের বা পরের কোনো কবির রচিত জগতের সজ্গে তাকে একাকার করে গুলিয়ে ফেল্লা

অসম্ᅥব। দীর্ঘদিন ধরে পঠিত, আস্বাদিত ও আলোচিত হতে হতে তাঁর রচিত এই জগতের সঙ্গে কবি নিজ্রে পাঠকের চোখে এতটা অভিন্ন হয়ে পড়েন যে ঐ কবির উল্মেখের সজ্গে সজ্গে তাঁর সৃজিত জগঙটি এক পলকে পাঠকের চেখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। মাইকেলের নাম উচ্চারিত হওয়ার সাথ্থে সাথে একটা শক্তিশালী বলিষ্ঠ ও বৈভবময় জগতের চিত্র আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে যায়, যেমন সত্তেন্দ্রনাথ্রে নামের সঙ্গে একটি চপল, রহস্যময়, নিক্বণচটট্न পৃথিবী। জসীমউদ্দীননের কথ্থ উঠলেই পইষ্লবাহ্লার অকৃত্রিম সরলতাময় একটা নিট্ল জগৎকে আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই, যেমন জীবনানন্দের প্রসঙ্গ মনে হলেই এক্টা ধূসর নির্জন পৃথিবীকে। কোনো কবির পুঁজি যদি খুব সামান্ও হয় তবু এমনি একটা জগতের ছবি অন্তত তাঁকে উপহার দিতেই হবে তাঁর কবিতায়-এএনি একটি উজ্ঘ্রল সুম্পষ্ট সজীব প্থিবীকে-যা কেউ কোনোকালে আগামীতেও ধরবেন না। পাঠকের সামনে তুলে ধরেননি। একজন ন্যূনতম কবি হবার জন্যে এটুঝু করতেই হবে তাঁকে। কবি যদি আরও পরাঔ্রান্ত হন তবে এমনি একের বেশি পৃথিবী-এমনকি অনেকগুলো পৃথিবীকে-তিনি রেখে যাবেন তাঁর কবিতায়। সত্যিকার বড় কবিদের কবিতায় তাই আমরা এমনি অনেকগুলো আলাদা ভুবনকে দেখতে পাই-এমনি অনেকগুলো আলাদা উজ্জ্মল শক্তিমন্ত জগৎকে। কোনো ‘বড়’কবির কবিতায় এই ভুবনের সংখ্যা যদি একের বেশি নাও হয়, শুধু যদি একটি জগৎকেও রচনা করে যান তিনি, তবু ঐ একটি ভুবনের মধ্যেই অনেকগুলো পৃথিবীর মিলিত বিশালতা, রহস্যয়য়ত এবং গভীরতাকে আমরা দেখতে পাব।

আগেই বলেছি, বড়কবি ছিলেন না ফররুখ কিন্তু ‘কবি’ ছিলেন ; তাই এমনি একটি স্পষ্ট উজ্জ্রল জগতের ছবি দেখতে পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়— ‘নতুন সফর, ‘কিশতি’, ‘নোনা দরিয়া’র একটি উজ্জ্ঘল একক পৃথিবী। তাই সকলেই কবি না হতে পারলেও তিনি কবি হয়েছিলেন। বড়কবি ছিলেন না বলে হয়তো জীবনের দ্বন্দ্ রক্তিম প্রগাঢ়তাকে স্পশ্শ করতে পারেনি তাঁর কাব্য, জীবনের উপরিতলের ওপর দিয়ে ছাড়িয়ে গিয়েছে তা। তবুও একজন সৎকবির ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতু পেরেছিলেন তিনি; দ্রষ্ঠা না হলেও স্রষ্টা হতে পেরেছিলেন। ফররুখ আহমদ ছাড়া আমাদের আর একজন মাত্র কবি গত পঞ্চাশ বছরে এমনি নিটোল ও আলাদা ভুবন উপহার দিতে পেরেছিলেন, তিনি জসীমউদ্দীন। মানতেই হবে এই সময়কালের মব্যে বিচ্ছিন্নভাবে অনেকের কাছ থেকেই বেশকিছু পরিপৃর্ণ কবিতা আমরা পেয়েছি। কিন্তু আবারও বলি শুধু বিচ্ছিন্ন শিম্পোক্তীর্ণ কবিতার রচয়িতাকে কবি বলা হয় না। কবি তিনিই, যিনি নিজের শৈল্পিক নিটোলতার ভেতর মানুষের জন্য অন্তত একটি একক উজ্জ্রল জগৎ রেখে যেতে পারেন। এলিয়ট লিখেছিলেন : ‘কবি না হয়েও একজন ব্যক্তি ভালো কবিতা রেvে যেতে পারেন।’ তাঁর এই উক্তিটি আমরা যেন এ প্রসঙ্গে সম্প্পূর্ণ ভুলে না যাই।

১৯৮০

## ষাটের কবিতা*

## $\partial$

কোনো কারণ ছিল না, প্রতিবন্ধকততও ছিল না তেমন কিছু, তবু তা-ই ঘটল শেষপর্যন্ত--নির্ধারিত সময় থেকে অনেক দেরিতে প্রকাশিত হল ‘এক দশকের কবিতা’ পাগ্ডুলিপি তৈরি হয়েছিল বছর দুই আগে; প্রেসেও গিয়েছিল যথারীতি। কিন্তু তার পরেই এক দীর্ঘ, দুর্বহ নিস্পৃহতা। এর মধ্যে সময় এগিয়ে গেছে। উৎসাহী শুভানুধ্যায়ীদের উদগ্রীব আগ্রহ পৌনঃপুনিক তাড়নার পরে একসময় স্বভাবিকভাবেই ঝিমিয়ে এসেছ্থেমনকি এই সংকলন প্রকাশের যে জরুরি প্রয়োজন একসময় অবধারিত হয়ে উঠে আমাদেরকে এ ব্যাপারে উদ্যত করে তুলেছিল, তার মূল তাৎপর্য এবং দরকারই এখন প্রশ্নের সম্মুখীন। এমন অবস্থায়, প্রায় নিরর্থক জেনেও যে এই বিলম্বিতত সংকলনটির প্রকাশকে প্রয়োজনীয় ভাবছি এবং আরো দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হলেও যে তা ভাবতাম, তার কারণ : যে দশবছরের কবিতা এই সংকলনের উপজীব্য, সে দশক, কবিতার পালাবদলের দিক থেকে, আমাদের সাহিত্য-ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

এই সংকলনের প্রায় সবকটি কবিতা, কয়েকটি বিরল ব্যতিক্রম বাদে, রচিত হয়েছে উনিশ-শ তেষট্টি থেকে উনিশ-শ বাহাত্তুর সালের মধ্যবর্তী সময়েমোটামুটিভাবে একটি পুরো দশক কিংবা তার চেয়ে সামান্য কিছু বেশি সময় ধরে; এবং সেসব কবির কবিতাই শুধু অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই সংকলনে যাঁরা বয়সে রক্তিম তারুপ্য এবং চেতনায় উজ্জীবিত সম্পদ নিয়ে এই দশকের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিলেন আমাদের কবিতার অজ্গনে।

々
"উনিশ-শ বাষট্টির গোড়ার দিকে এখানকার সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা পালাবদল, পাতার নতুন বর্ণে ও ব্যবহারে, জনচক্ষুর প্রায় অলক্ষ্যে ঘটতে শুরু করে। প্রতিষ্ঠিতদের অমনোযোগী ও অনুদার চোখ এই তুচ্ছ ও নিশ্চিত ব্যাপারটি এড়িয়ে

[^2]গেলেও উৎসাছী ও সজাগ শরীরমাত্রেই এই পরিবর্তনের উষ্ণ আঁচ অনুভব করে ও উৎকর্ণ হয়। স্পষ্ট বোঝা যায়, এই সাহিত্যের প্রকৃতিতে একটা নতুন ঋতু, অচেনা আগন্তুকের মতো নিঃশব্দে, সবার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং চারধারের ঝরাপাতার আর্তনাদ ও হাহাকারের মধ্যে তার অবধারিত বিজয়ী পদপাত আসন্ন। এবং কিছুসং্খ্যক নতুন গাছ, নতুন ঋতুর সমর্থপুষ্ট হাওয়ায় এই সময় জন্মের উদ্দ্যাগী সষ্ভাবনা রটায়। আশা করা গিয়েছিল, এরা ফল দেবে।"

খানিকটা আকস্মিকভাবেই ঘটেছিল ঘটনাট-কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই্-কারও প্রস্তুতি বা অনুহোদনের তোয়াক্কা না করে। এই ধারার অন্যতম কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের ভাষায় :
'১৯৬০-এর লগ্ন প্রাথমিকে যথারীতি আলো জুলেছিল, দীপের সন্তানেরা গিয়েছিল দাঁড়িয়ে সার বেঁধে, ধনু<ে লেগেছিল টংকার, আর এক তীব্র রণনঝননে প্রবীণেরা নড়েচড়ে বসেছিলেন, আমাদের সাহিত্যে একটা নবীন দৈ ছৈ দল যেন খানিকটা জোর করেই প্পবেশ করেছিল রষ্গভূমিতে।'

এই নতুন ঋতু আমাদের সাহিত্যাফ্গনে উপহার দিয়েছিল কিছু নতুন ফসলচেহারায়, চরিত্রে যা গতানুগতিকতার প্রচল থেকে আলাদা-এতদিন পরে এ-কথা সবচেয়ে বিরুদ্দবাদীকেও স্বীকার করতে হবে। ফলে কিছू নতুন ও অজানিত কিছু চেতনার সম্পদ ইতিমধ্যে লভ্য হয়েছে আমাদের, পেয়েছি কিছু নতুন স্বত্ত্র জীবনানুভূতি, শব্দ উপমা চিত্রকল্পের গণ্ডে কিছু নবীন রক্তিমতা, ভাষীশৈলীর উজ্জ্জল দীপ্পিমান কিছ্রু অনুশীলন-এবং সবার ওপরে এবটটা নতুন চাউনি—কি গদ্যে কি কবিতায়। সাহিত্য সাফল্যের এই নতুন সংযোজন, সন্দেহ নেই, আমাদর কবিতাকে নতুন সস্তাবনাময় বসতির দিকে বইয়ে দিয়েছে।

## $\bigcirc$

আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে এই নতুন চেতনার প্রথম পদপাত ঘটে কয়েকটি অনিয়মিত ক্ষণজীবী পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠাকে আশ্রয় করেই—আজ শ্রদ্ধার সজ্গে তাদের স্মরণ করতে হবে। এই দশকের সাহিত্যম্বভাবের মতো এ সময়ের পত্রপত্রিকার চরিত্রও ছিল স্বতণ্ত্র ও ব্যতিক্রমী। ভুললে চলবে না এই দশক প্রধানত লিটল ম্যাগাজিনের যুগ-ছেটট, বড়, নিয়মিত ও অনিয়মিত, স্বম্পায়ু বা দীর্ঘস্থায়ী। এই দশকের প্রায় সমস্ত তরুণ লেখক প্রধানত আত্যপ্রকাশ করেছিলেন এইসব ক্মুদ্র, ফ্ফণজীবী, ব্যতিক্রমী, আপোষহীন ও স্ষেচ্ছচারী পত্রপত্রিকার নিরীীক্ষাধর্মী পৃষ্ঠা থেকেই। ‘ক্ঠস্বর’-এর বিস্তৃত পরিসর এই দশকী প্রবণতাকে প্রধানভাবে ধারণ করলেও এই ধারার প্রাথমিক সংক্রাম লঙ্ষণীয় হয়েছিল যেসব ক্দ্রু, উজ্জ্রল, উদ্দুদ্ধ পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠাকে আশ্রয় করে‘স্বাক্ষর’, 'সাম্প্রতিক’, প্রতিধ্বনি', ‘বক্ত্ব্য' ‘স্যাড জেনারেশন’, 'সুগপৎ’ তাদের অন্যতম। উল্লিशিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে ‘স্বাছ্ষর’-এর ভূমিকা বিলেষভাবে স্মরণীয় এ

কারণে যে এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই এই আগন্তুক সাহিত্যকালের নবীন প্রতিনিধিদের প্রথম একত্রিত হতে দেখা গিয়েছিল। এর পরবত্তী সময়ে যেসব পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠাকে আশ্রয় করে এই দশকের কবিতা সৃজনশীলতার রকক্তিম প্রাচুর্যের দিকে এগিল্যেছিল তাদের মধ্যে ‘অধোরেখ, 'ভেলা’, ‘ন’’, ‘‘হুবচন’, ‘হে নক্ষত্রীীথি’, ‘নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ, ‘‘িপ্রতীক’, ‘স্বরগ্রাম’ ‘সুনিকেত মধ্মার,' শ্রাবস্তী’ বা ‘অচিরা’র মতো পত্রপত্রিকার ভূমিকা এ প্রসজ্গে উল্লেখের দাবি রাখ্থ। সময়ের বিবর্তনে কালের করিডোর থেকে সেইসব পত্রপত্রিকা যদিও আজ পাঠকের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে, তবু এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই মে একদিন এইসব স্বল্পায়ু ও অনিয়মিত পত্রপত্রিকার প্ঠষ্ঠায় যে নতুনত্বের দুঃসাহস, সততা ও অপরিমেয় তারুণ্য ঝিকিয়ে উঠে আমাদের অভ্যস্ত রুচি ও সাহিত্যবোধকে আচমকা নাড়া দিয়েছিল, তার মধ্যেই আমাদের সাহিত্যের একটা পালাবদলের ইতিহাস রচিত হয়ে আছে।

## 8

যে-দশকের কবিতা বর্তমান কাব্য-সংকলনের উপজীব্য, নানা কারণে সেই দশক আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। যে-কোনো ঐ্রশ্বর্যবান সময়খণ্ডের মতো, এই কালপরিসরও উর্বর স্ববিরোধিতায় রক্তিম। সীমাহীন নৈরাশ্য ও অপরিমেয় সম্ভাবনা এই দশকের হৃদয়কে অস্বস্ত করেছে। পাপ এবং পবিত্রতা, প্রতিভা এবং অপচয় এই দশকে একসগ্গে আমরা দেখেছি। এই স্ববিরোধ যেমন এই সময়-খণ্ডের গভীর অন্তঃচরিত্রের, তেমনি ঐ সময়ের প্রথম পর্বের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের। প্রথম পর্বের চেহারা মূলত অবক্ষয়ী। এর যে চরিত্র তা পচনে ও বিকারে, আপাতরম্যের উজ্জ্রল বন্দনায় ও আত্মক্লেদের গ্লানিতে, বন্ধ্যাড্বে ও রুগাণতায়, অবসাদে ও অপচয়ে বিনষ্ট। এই পর্ব, এককথায়, নৈরাশ্যের ও নিশাচরের, লোভের ও প্রমন্ততার এবং শব্দতাড়িতের ও যন্ত্রণাকাতরের। দ্বিতীয় পর্ব এই আলোহীন অচলায়তন থেকে ছাড়া পাবার উজ্জ্ৰল পাখ৷ ঝাপটানিতে সরব এবং সেইসাথে বেশকিছুটুা বেহিশেবি। প্রথম খণ্ডের মতো এই পর্বও অন্তর্গত স্ববিরোধের দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত ও ঋদ্ধিমান। বালখিল্যতা এবং বিশ্বস, সংশয় এবং সম্তাবনা, পরিকল্পনাহীন উদ্যম ও উদ্যোগদৃপু বিশৃষ্খলতা এই পর্যায়কে একই সঙ্গে দুর্বল ও শক্তিশালী করেছে। তবু, এককথায় বলা যায়, শপহে ও সংকল্পে, প্রেরণায় ও প্রত্যয়ে এই পর্বও আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্রল সন্তান।

## a

প্রসঙ্গত বলে রাখতে চাই যে আমাদের সময়ের উজ্জ্ঘল ন্দনবাদীদের মতো আমি ‘বিশুদ্ধ কবিতা’র অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। মনে করি না যে অবধারিত সমকালীন বাস্তবতার স্ক্রু হাত এড়িয়ে সম্পূর্ণ যোগাযোগরহিত কোনো স্বপ্নের ভুবন রচনা করা, কেবলমাত্র শব্দের অনুপম ক্মুক রচনা করে যাওয়া কোনো ‘সৎ’কবির পক্ষে সম্তব।

ত্যেনটা হয়র্তে ঘাতে পারত কারো পক্কে পুরাপুরি সমাজজীননকে এড়িয় যাওয়া সষ্ভব হলে (যেমনটা অনেক সময় ঘটে থাকে মানবেতর জীবের বেলায়), কিল্তু লেখানেও

 অলक্ষযাবে প্রবেশ করে আছে বনে অসবের প্রতক্ষ বা সুদূর অভিঘাত আমাদের ঢেতাকে কমবেশি আলাাড়িত করবে, এটা ধরে নিতেই হরে। আমি বিশাস করি একজন কবি তার বক্ত্য্যকে কত অসাধারণ বা অসামানভাবে প্রকাশ করতে পারবেন
 নিয়ে তিনি কবিত লিখযেন, কী হবে তার কবিতার বিষযয়বশ্তু কিং্া (কেনু ধরনের বিশাস বा ঘূগাক তিনি কবিতায় প্রকশ করতত আগ্রী হরনন, তা কতখানি আবেপদীপ্র বা গভীর হরে তার অনেকটাই তিনি তার কাল ও পরিপার্ধ্রে কাए থেকেই পেয়ে খাকেন।
 হয়, তখনই কেবল নতুন ঋতুর চেতনায় আক্রান্ত নতুন কবিত সে- সময়़র কবিরা
 আসেনি অথচ কবিতারীীর নতু রু লেণোছ, এমন ঘটনা কবিতার ইতিशলে বিরল।

সুতরাং যथ্ন আমি বলছি बে ষাটের প্রথয পর্বে আমাদের কবিত-অজ্গেে এবটট


 এস্সেছিন ঐ সম্য় আমাদের সামাজিক পরিপাশ্লে, কেনন নতুন বাস্তবতার আকশ্মিক্
 মূল্যাবোধের প্রবীণ উশ্রু-সে প্রসষ্গে যাবার আগে ঔ সমফ্যের অব্যবহিত আগগর


১৯৪৭ সালের লেশবিতাগের পরপরই সরকারিতাবে চিরস্ছয়ী বন্দাবন্তের উচ্মেদ घটটলেও ১৯৪৭ সাল থোক ১৯৬২ সাল পর্যন্ত বাপ্লাাদণের অর্থননতিক ব্যবস্থায় বৃটিশ আমলের সাম্ততা্রিক উজ্ৰ্রাধিকারের ধারাটি মানসিকভাবে বর্তমান ছিন। বৈত্ব এবং


 অবশ্যি লোকেम্মুর আড়াল এরই মধ্যে রাজননতিক অব্যবস্থা, লোত, বিশাসমাতকত

 উত্তাল घট্নাপ্রবাছের ভেতর দিক়্ে নিজের সরব জানানি রটালেও পররবীকীালের সামরিক শাসন্নর জঁতাকলে, উ্ধারহীন অচনায়তন্নে ভেতর, ধীর্-ীীর নিষ্ফিয় ও

ক্ষয়িষ্ণু হয়ে এসেছে। আর এরই ফলে বায়ান্নর গণ-আন্দালনের বিপুল জোয়ার পঞ্চালের প্রথম পর্বে সাহিত্যসম্ভাবনার যে দিগন্ত মেলে ধরেছিল, তা স্বম্শকালীন বিকিরণের পরেই, পঞ্চাশের শেষের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় এবং উড্জাবনহীন অर्থহীনতার ভেতর রুগণ, নিষ্ফিয়, আত্ম-অনুকৃতিময় ও একঘেয়ে হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের জাতীয় জীবনের অষ্গনে এরপর হঠাৎ কী ঘটল- যার ফলে এই নিষ্রিয়া রুগฺণ সময় হঠাৎ নড়ে দুলে জেগে উঠল, নতুরের অপ্রত্যাশিত মাতাল-হাওয়া খ্যাপার মতো ঘুরে ঘুরে সমস্ত সমাজজীবনকে উদগ্রীব অস্বস্ত করে তুলল। পাঠকদের হয়তো মনে আছে, এই সময়ে-ষাট দশকের এই সৃচনাপর্বেই বিদেশাগত বিপুল পরিমাণ অবাধ ও সুলভ মুদ্রা আমাদের সমাজ-জীবনের বন্দরে এসে ভেড়ে। অনর্জিত অর্থ্রের এমন বিপুল অভবিত আগমন আমাদের জাতীয় জীবনের অজ্গনে এই প্রথম। আর এরই ফলে বিত্তের অমিত সম্ভাবনায় স্পল্দিত উচ্চকিত হয়ে ওঠে আমাদের সামাজিক অজ্গন, রাজধানীর মন্থর মফস্বলীয় জীবনযাত্রা উদ্দাম রজত-জৌলুষে ঝলমল করে ওঠঠ হঠাৎ। আর এরই মধ্যে এতদিনকার রুদ্ধ সৃজনশীলতা মুক্তি পেয়ে হঠাৎ হয়ে ওঠঠ কামান্ধ। এরই পাশাপাশি, নতুন অর্জিত মুদ্রার সঙ্গে নতুন অর্জিত পাপ এসে প্রবেশ করে সমাজ-জীবনে; পাপ-নির্লজ্জ এবং প্রতিকারহীন-নির্বার রজতলিপ্সা, আপাতরম্যের ক্লেদাক্ত বন্দনা, স্যুলতা, যৌনত, পচন ও বিকার-এক কথায় ‘অধঃপতন’বিত্ত এবং অধঃপতন-এই সময়ের সর্বস্বতাকে অধিকার করে। বাইরের রভিন উজ্জ্রল উদ্দামতার নিচে গাঢ় হয়ে থাকে আত্মগ্লানির মূক অশ্রু। প্রবল সামাজিক পরিবর্তনের এই অভিঘাত গতানুগতিক ফয়িষ্ম মূল্যবোধের শেষ দেয়ালটিকেও ভেঙে চুরমার করে দেয় আর সেই সার্বিক নৈরাজ্যের সামনে সনাতন শ্রেয়োবোধের মহান ঐতিহ্য হয়ে পড়ে বিল্রান্ত ও কিংকর্তব্যবিমৃঢ।

এই ঋতু, সুতরাং, নৈরাজ্যের এবং অবক্য়্রে, আবিলতার এবং অশ্রুর। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের যে মহান প্রাসাদ দীর্ঘকাল ধরে আমাদের সামাজিক চৈতন্যকে লালন করে আসছিল, এই দুচ্চরিত্র সময় দুoশীল ধর্ষતণ, তার পেলব শুভ্রতাকে বিস্রস্ত করে ফেলে।

বিত্তের নতুন আবির্ভাব আমাদের সামাজিক জীবরে যে অভাবিত পুলক ও চাঞ্চল্য বয়ে এনেছিল তারই পাশাপাশি কালের এই অবক্ষয় ও নিঃস্বতাকে একই সক্গে ধারণ করেছিল এই সময়ের নতুন কবিরা। এই রুগাণতা ও অস্বাস্থ্থের রাজ্যে, নতুন সময়ের কবিতার হতাশা-আক্রান্ত কঠ্ঠস্বরটি, তাই সহজেই অনুধাবনযোগ্য:

এ গ্রহের কেউ হায় প্রকৃত আন্দকে জানল না
उভ্রত ও মৃতুরে জানन না
অন্বেষণকে না, ছৃদয়কে না, মেষাকে না,
ভালোবাসাকে না।
[রফিক আজাদ]

সুস্থ নীরোগ জীবনের গভীর অনটন এই সময়ের কবিতাকে সুস্থতা পরিপৃর্ণতাহীন তিনটি আলাদা পথে চেলে দেয়। প্রথম ধারার হাতে চিহিত হয়েছিল প্রধানত এই অধঃপতিত যুগের বিস্রস্ত মুখাবয়ব-অন্তঃ্যারহীন আপাতরম্যের ফেনিল বন্দনার পাশাপাশি এই সময়ের ক্লেদ ও কদর্यতার ছবি। সুস্থতা-ভালোবাসা-হারানো এই কালের আত্নগ্নানি ও ক্রু্দন শব্দরুপ পেয়েছিল এই কবিতায়। সমকালীন পাঠকসমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলেও এবং গতানুগতিক মূল্যবোধে অভ্যস্ত সাধারণ পাঠকসম্প্রদায়ের দ্বারা বিপুলভাবে নিন্দিত, বিতর্কিত ও প্রত্যাখাত হলেও আজ এ-কথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, এই অবক্ষয়ী ধারাটিই ষাটের কবিতার প্রধান প্রবণতা। এই দশকের প্রায় সব তরুণকবিই যুগের এই পচনের দ্বারা কমবেশি আক্রান্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে যাঁর কবিতাশরীরের ‘আমুগ্ডুপদনখ’ এই অবক্ষয়ের শিকার হয়েছিল-তিনি রফিক আজাদ। মোটামুটিভাবে তিনিই এই অধঃপতনের প্রধান কবি--যেমন গন্পের ক্ষেত্রে আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর অনবদ্য গল্পগ্রন্থ ‘সত্যের মতো বদমাশ-এ। দ্বিতীয় ধারার হাতে কবিতা হয়ে ওঠে সশ্রম সপারগ নির্মাণকৌশলের অত্যুজ্জ্ল উদাহরণ। এই ধারার সৃচনা ও পরিচর্যা বহুলাহশে যাঁর হাতে ঘটেছিল তিনি আবদুল মান্নান সৈয়দ- এই ধারার निঃসब্গ ও প্রায়-একক প্রতিনিধি। খুব বেশিসংখ্যক কবিতা এই ধারা আমাদের কবিতার ক্ষেত্রে উপহার দেয়নি, কিন্তু ষাটের সামগ্রিক কাব্যযা|্রাকে সযত্ন ও নান্দনিক অনুশীলনের দীপ্র প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ করে রেখেছিল-যার প্রতিফলন ঐ দশকের আত্মসচেতন কাব্যরুচিতে সুস্পষ্ট। ষাটের কবিতা যে রুগীণ, অবক্ষয়ী, যৌনতাত্রান্ত এবং কলাকৈবল্যবাদী বলে আখ্যায়িত হয়েছিল, তা প্রধানত এই দু-ধারার কবিতার জন্যই। তৃতীয় ধারার কবিতা এই অধঃপতিত কালের বিক্ষত মুখাবয়বকে সश্য করতে পারার স্নায়বিক অক্ষ্মতার কারণেই হয়তো, মরমী চেতনার সুস্থিত আনন্দলোকে-বস্তু-ইন্দ্রিয়হীনতার নিভৃত সুদূর ভুবনে-শান্তিপ্রত্যাশী ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের পরিত্প্তি অন্বেষণ করেছে। এই দশকের উল্লেখযোগ্য তরুণ-কবিদের এক্টা প্রধান অংশ (আফজাল চৌধুরীর মতো সুসংহত প্রত্যয়দীপ্র কবি, স্পর্শকততর ও নিসর্গপরায়ণ মোহাম্মদ রফিক,সুস্থিত আলতাফ হোসেন বা প্রথম পর্বের হ্মায়ূন কবির) এই ধারার সঙ্গে লগ্ন থাকলেও এই ধারা ঐ সময়কার কবিতাকে শেষপর্যন্ত কোনো অর্থময় দরোজায় উত্তীর্ণ করেছে বলে মনে হয় না। এর কারণ সম্তবত সমকালীন বাস্তবতার প্রতি এই ধারার সচেতন ও সুচ্চিন্তিত উপেক্ষ।

স্পষ্টত কোনো ধারায় চিহিত করা যাবে না, অথচ যাঁদের উচ্চকিত শব্দাবলি এই সময়ের কবিতাকে মূল্যবান করেছিল তাঁদের মধ্যে মনজুরে মওলা, আসাদ চেধ্রুরী এবং আবু কায়সারের নাম প্রথমেই এসে পড়বে। ষাটের মতো সত্তুরের মাঝামাঝিতেও তাঁদের লেখনী একই রকম সুপ্রজ। অন্য যেসব কবি ব্যক্তিগতভাবে উল্gেখযোগ্য কবিতা উপহার দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সিকদার আমিনুল হক, ইমরুল চেধধুরী
 ঢেধুরী, ফারুক আলমপীর, জিনাত রফিক, রুবি রহমান, সুম্রত বডুয়া, লেখ আতউর রহ্যান-नि户্চিত উল্gেrের দাবি הাখ্থন।

মাটের দশকের দ্বিতীয় পর্বে এলে আমাদ্র সামাজিক অন্গন অার একবার নতুন



 ধরে সার্বিক জাতীয় উজ্জীবনের দিকে এগিয়ে যায়। সমাজতা্্রিক বিপ্লেবর রたিন


 সময় আयाদhর কবিতাকাে এরে একে সমবেত হতে থাকেন। ষাটের প্রথম পর্বের
 এ̆রা এসেছেলেন অনেকটট বিচ্ছিন্নভাে। পরবর্তী সময়ে অবण্যি এँদের সবার মিলিত




















ও সুদূরভাবে হলেও মহাদেব সাহার কবিতাও ঐ একই রকম আত্মঘাতে রক্তিমঅবশ্যি খানিকটা आত্মিক পর্যায়ে। এক কথ্য়, উল্লেখিত কবিদের কবিতায় এই স্ববিরোধ যুগের দ্বিধাখণ্ডিত হাদয়াটিকে অত্যন্ত বাস্তব ও রক্তাক্তর্েপে উপহার দিয়েছে। সময়ের এই বিশিষ্ট ধারার বাইরে থেকেও যাঁরা একই রকম সুনীল কবিতা উপহার দিয়েছেন, তাঁদের অন্যতম আবুল হাসান। নিবিড় অনুভূতির সুস্মিত গভীরতাকে জুঁতে চেয়েছেন তিনি। সমকালীনতার স্ববিরোধকে পুরাপুরি কাটিয়ে গিয়ে যাঁরা চেতনা ও রুপকুশলতার সুস্থিত ও সামঞ্জস্যময় কবিতা-জগৎ রচনা করতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে মুহু্মদ নূরুল হুদা ও সেলিম সারওয়ারের নাম সবচেয়ে আগে আসবে। కুদার সুস্নিগ্ধ সংছতি ও সেলিমের শৈল্পিক নিটোলতা সময়ের এই বিশৃখ্খল পটভূমিতে মৃল্যবান। এই পর্বের অন্যান্যদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুস্থিত শাহৃনূর খান, সপ্রতিভ দাউদ হায়দার, সজীবতস্নিগ্ধ মাহবুব-উল-করিম, বিশ্বাস ও দীপ্তিতে উচ্চকিত খান মোহাশ্মদ ফারাবী সাধারণভাবে ব্যতিক্মী। এছাড়াও যাঁদের কবিতা এই পর্বে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের সুম্পষ্ট আলো জ্বেলেছে তাঁদের মধ্যে হাবীবুল্মাহ সিরাজী, শিহাব সরকার, সানাউল হক খান, মাশুকুরুর রহমান চৌধুরী, মিলন মাহমুদ, সুমন সরকার (আবিদ আজাদ), মহসিন রেজা প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য হবে ।

সবশেষে, এই পর্বের কবিদের একটা উল্লেখযোগ্য সাফল্যের উল্লেখ করতে চাই। এই কবিরা, তাঁদের কবিতায়, সাধারণ পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে, এমন একটা বিরল সফলতা অর্জন করেছেন-যা কেবল এই দশকের নয়, ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতার পটভূমিতেই মূল্যবান। একালের কবিতাকে তাঁরা, দীর্ঘ ও বিচ্ছিন্ন পথপরিক্রমার জনহীনতা থেকে বাচিচ্যে, আবার সাধারণ পাঠকের কাছাকাছি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। ত্রিশের এবং ত্রিশোত্তর কবিতায় দুরহের প্রতি প্রবণতা, ইঙ্গিতধর্মিতা, অস্পষ্টতা কবিতাকে স্ব্প্পসং্খ্যক পাঠকের যে আত্মজটিলতাময় খতিত জগতে নির্বাসন দিয়েছিল; এই পর্বে কবিদের রক্তিম জীবনানুভূতি, ঋজু বক্ত্ব্য, উদ্বেলিত স্বদেশানুভূতি রাপকল্প-উপমা-শক্দের প্রাঞ্জল স্বাচ্ছৃন্দ্য ও সাবলীল গতিময়তা কবিতাকে সেখান থেকে আপামর পাঠকের অষ্গনে ফেরত দিয়েছে। কারণ হিসেবে হয়তো বলা যাবে এই উদ্দীপ্ত যুগের গণমুখী প্রেরণা, একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় থেকে উজ্জীবিত সামাজিক বিষয়ের দিকে ক্র্মবর্ধমান প্রবণতা, একটি সাধারণ ও অখণ্ড চেতনায় সমগ্র জাতীয় মানসের উজ্জীবন-এ সবই হয়তে কবিতাকে বিষ্তৃততর পাঠকের জন্য আকাক্ক্রী করে তুলেছিল। অবশ্য যদিও এই স্বচ্মতা ও জনপ্রিয়তা অর্জনের অত্রিপ্রবত তাঁদের কবিতাকে উপকারের মতো অপকারও করেছে একইভাবে এবং কবিতার এই সহজগতির ভেতরে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাচারের সঙ্গ কবিতার সত্যমূল্যকে গুলিয়ে ফেলেছেন-তবু গত কয়েক দশকের কবিতার আড়ষ্ট শরীরে তাঁরা যে গতিময়তার আলো, যে প্রাঞ্জলনতার স্ফূর্ততা ছড়িয়ে দিয়েছেন-তার প্রকৃতি পরবর্তী কবিতাপ্রয়াসের ধারাকে অনেককাল আঞ্রান্ত রাখবে বলেই মনে করি।

সামজিক পালাবদলের হাত ধরে একটটা নতুন কাল এসে দঁাড়িয়েছিল এই দশকের অজ্গনে, আমাদের চারপাশে, এই সময়ে। পরিবর্তিত সমাজ-জীবনের মতো এর শিরার ভেতরেও প্রবাহিত হয়েছিল এক ভিন্ন, স্বতন্ত্র, শ্ব-স্বভাবী রক্তধারা-এর আগের ফেকোনো সময় থেকে যা সুস্পষ্টভাবে আলাদা। নতুন চেতনায় আক্রান্ত নতুন কাল এই সময়ের কবিতার কাছে তার মুখাবয়বের বিশ্পস্ত চিত্রায়ণ প্রার্থনা করেছিল সজীব প্রতিভাবান শব্দে। সমকালীন তরুণ-কবিরা ঔ দশকের মুখাবয়বের রূপায়ণে কতদূর সফল হয়েছিলেন-কতখানি মহত্ট্ৰকে স্পশ্শ করেছিল সে রূপায়ণ অথবা আদে করেছিল কিনা কিছু-সে বিচারের দায়িত্ব আগাযী কালের। আমরা কেবল এটুকূু বলতে পারি, এই সময়ের কবিরা এই দশকের নতুন বাস্তবতা ও আবেগকে তাঁদের অনিবার্য উপযোগী শব্দে ও প্রতিভায় অন্তত এমন এক উজ্জ্জল বৈশিষ্টে ঝিকিয়ে তুলতে পেরেছিলেন, আগামী দিনের বাংলা কবিতার সং্রাগময় অগ্রযাত্রা, শৈপ্পিক অনুশীলনের উদাহরণ হিসেবে যার প্রয়োজনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারবে না।

প্রসজ্গত এক্টা কথা বলে নিতেই হবে যে, আলোচিত কবিদের যে যৎসামান্য পরিচয় এই ভূমিকায় তুলে ধরা হল তা তাঁদের জীবনের প্রাথমিক পৃর্বের পরিচয় শুধুতাঁদের কোনো সার্বিক প্রতিকৃতি রচনার চেষ্টা নয়। এই আলোচনায় কবিদের কাব্যমল্য নিরপপের কোনো চেষ্টা হয়ন্-এই সময়ের কবিতার বিভিন্ন ধারা ও গত্রিপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের সগোত্রত দেখাবার চেষ্টাই করা হয়েছে কেবল। তাছাড়া আমি ভুলিনি যে এই দশকের প্রধান অপ্রধান প্রায় সমস্ত কবির কবিতাই ইতিমধ্যে কমবেশি এগিয়েছে। সুতরাং এই ভূমিকায় তাঁদের কবিতার বে পরিচয় দেওয়া হল, তাঁদর অধিকাহশের কবিতার সামগ্রিক পরিচয় থেকে তা আলাদা এবং একান্তই সীমিত। এই গ্রম্থে সংকলিত কবিরা ছড়াও অনেক প্রতিভাবান হাত এই দশকে আমাদের সাহিত্যে ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন। তাঁদের কবিতা এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তুধু সেসব কবিই এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হলেন যাঁরা এই দশকের (১৯৬২-’৭২) বিভিন্ন পর্যয়ে প্রথমবারের মতো আমাদের কবিতা্গনে প্রবেশ করেছিলেন।

সবশেষে বলে নিতে চাই যে, বর্তমান সংকলন এই দশকের শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন নয়। এই দশকের কবিতার দুঃসাহস যেসব অগতানুগতিক, অপরিচিত, ব্যতিক্রমী রাস্তায় পা ফেলেছে-উজ্জ্রল হয়ে উঠঠেে যেসব আলাদা, অনন্য ও স্ব-স্বভাবী বৈশিষ্টেযে-এই কাব্যসং্গহ সেইসব বিচিত্র প্রবণতার প্রতিনিধিত্বকারী কিছুসংখ্যক ভালো কবিতার একটি বিনীত সংকলন মাত্র।

## ষাটের গদ্য*

$\delta$
কিছুদিন আগে একটট ফরাসি কবিতা পড়ার সুযোগ হয়েছিল—ইংরেজি অনুবাদে। কবিতাটির শুরু অনেকট। এরকম :
‘পিকাসো একটি আপেলের ছবি আাকার চেষ্টা করছেন। আপেনটি রয়েছে একটি টেবিলের ওপর, পিকাসো তুলির টানে আপেলটিকে ক্যানভাসের ওপর নিয়ে আসতে চাচ্ছেন। কিস্ত্ত আপেলটি তার রক্তিম অনিন্দ্য অবয়ব নিয়ে টেবিলের ওপর এমন অনুপম হয়ে ফুটে রয়েছে যে কিছুতেই তিনি তুলির টানে আপেলটির সেই অনুপম রক্তিমতকে সেখান থেকে ক্যানভাসের বুকে তুলে আনতে পারছেন না। অনিস্চিত, দ্বিধান্বিত ও অস্বস্ত তুলির আচড়় তিনি কস্তিহীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজ্জই বলা যায়, পিকাসো আপেলটির সদ্গে নিয়োজিত রয়েছেন এক অসম উদ্ধাররহিত যুদ্ধে।
বলা বাহ্ল্য, এই যুদ্ধ তুধু পিকাসোর সভ্গে তাঁর আপেলের নয়, প্রতিটি শিল্পীর সগে তাঁর আরাধ্য ঈপ্সিতের। একজ্জন প্রকৃত শিল্পীর প্রধান বিপত্তিই এখানে যে, যে বিষয়কে তিনি শিল্পেপ প্রকাশ করেন তা তাঁর চেতনায় ধরা পড়ে পৃথিবীতে প্রথমবারের মতো। প্রথম অনুভবের মুহূর্তে বিষয়টি তাঁর কাছে এমন অপরিচিত, নতুন ও বিস্ময়কর ঠেকে যে তিনি অনুভব করেন শিন্পরচনার কোনো পরিচিত বা গতানুগতিক পথেই ঐ বিষয়টিকে তাঁর পক্ষে রাপায়িত করা সম্ভব নয়। তিনি টের পান ঐ সম্পূণ অজানা ও অভাবিত বিষয়টিকে শিল্পেপ ফোটাতে হলে তাঁকে এগোতে হবে শিল্পের এক সম্পূণ পদচিহ্থীীন রাস্তায়—এমন অপরিভ্ঞাত রেখায় সুরে শব্দে রঙে ঐ বিষয়টিকে রাপায়িত করতে হবে যা তাঁর চারপাশের সবার কাছেও সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অজানা। কাজেই একজন প্রকৃত শিক্পীর পথ হয়ে দাঁড়ায় রীতিমতো সংগ্রামবহুল, তাঁর চারপাশের অসং্খ্য সাধারণ ও ভেদাভেদরহিত শিল্পীর সহজ পরিচিত গতানুগতিক পথ থেকে আলাদা; সাফল্যের মসৃণ-সম্ভাবনাপ্রত্যাখ্যাত, স্বেদবলুল ও সশ্রম-চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে স্রস্ত ও কন্টকাকীর্ণ। আর তাই তাঁর প্রতিটি শিল্পকর্মের শরীরেই প্রয়াস প পরিশ্রমের এই নিষ্চিত স্বেদচিহ্, সংগ্রাম ও রক্তক্ষরচের এই ক্লিষ্টতা কমবেশি থেকে যায়ই। প্রতিভার পরিণতির সাথে সাথে তাঁর

[^3]











 आলোথন, প্রতিভাহীন একধররনর জোলো নিরাপদ ও গুহালিত জিনিশ।
 भूँखে পান (অথবা আরো সঠিকভাবে বলাে : খুঁজে পান বলে আপাত্ভাবে মনে হয়),

 -यিনি শিন্পের এই অনিবব্য সश্খাম সশ্বল্ধে অজ্ঞা-নিক্চিতভাবেই একজন
 ব্যাপারটাকে শিল্পের ম্বাভবিকতার ওপর দুুপীল বলাৎকারই মনে হবে। শিক্পের এই বদ্বুরতাকে जার কাহ্ মাে হবে অথ্রীন, অকারণ, প্রতিভাবিরোধী, উজ্টট ও অম্বাভাবিক। অন্তত অমনটাই মনে হয়েছে বশীর অাল হেনালের কাছে আবদুল মামান

 তিনি ঐ গদ্যের পরিবর্ত 'স্বভাবিক’ ও সহজ গদ্য রুচনার আম্মান জানিফ্রেছ্ন। তাঁর


 উল্লেখ করুন। বণীর আল হহনালের জাষায় :





সন্তোষ গুপ্তের ব্যক্তিত্বের প্রতি পুরোপুরি শ্র্ধা রেখেই এ-কথা বলতে অসুবিধে নেই যে, তাঁর গদ্যকে যাঁর কাছে আমাদের সময়ের বাংলা গদ্যের অনুসরণীয় আদর্শ বলে মনে হয় তিনি নিঃসন্দেহে গদ্যের এক অতিসহজ ও প্রচলিত আদর্শে বিশ্বাসী এবং এমন সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক যে, ঐ ব্যক্তির পক্ষে সমকাनীন গদ্য প্রয়াসের অপ্রত্যাশিত নতুনত্ব ও দীপ্তশক্তিকে অনুধাবন করা আদৌ সম্তব কি না। শিল্পপ্রক্রিয়ায় পরীক্ষানিনীী্মা যাঁর কাছে রুচিহীন বিদ্রপের বিষয়, মেধা যাঁর দৃষ্টির অগোচর, তাঁর কাছে একজন নতুনহ্--সন্ধানী, উদ্ভাবনক্ষম, তীব্র ও অগতানুগতিক লেখক কোন্ সহৃদয় লালন প্রত্যাশা করতে পারে ? অথবা কী পাবার কথা আশা করতে পারেন নতুন জীবনানুভূতিতে অস্বস্ত সেই্ তরুণললেখক যিনি দাঁড়িয়েছেন তাঁর নিজের ও পরিপার্শ্রের কাছে সম্প্রূর্ণ অপরিচিত এক জটিল নতুন নাম-সংজ্ঞাইীন উপলধ্বির মুখোমুখি এবং সেই অস্পষ্ট অস্ফুট অপ্রত্যাশিত বিষয়কে শব্দের অনিস্চিত বিশৃচ্খল আঁচড়ে প্রাণপণে ফুট্য়ে তোলার জন্য অসহায়ভাবে যুঝছেন ?

々
গত বছর আমার সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘কণ্ঠস্বর’-এর দশম বর্ষে পদার্পণের দিন কয়েক পরে একজন কলেজি তরুণ আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন : ‘গত দশ বছরে আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে ‘ক্ঠ্বস্ব’-এর প্রধান অবদান कী? কোনো বিশেষ লেখক অথবা লেখকগোষ্ঠী, কবিতার কোনো নতুন ধারা বা চেতনা অথবা অন্যকিছু ?' आমি জবাবে জানিয়েছিলাম : ‘কন্ঠস্বর’-এর প্রধান অবদান, আমার ধারণায়, এর নতুন ও স্বতষ্ণ্র গদ্য। আমি বিশ্বাস করি-তাঁকে জানিয়েছিলাম আমি-গত দশ বছরে ‘কণ্ঠস্বর’এর পৃষ্ঠায় রচচতত হয়েছে এমন এক বিশিষ্ট গদ্যরীতি আজকের তরুণলেখকদের যা অনিবার্য বিধিলিপি। বলাবাহুল্য ‘‘স্ঠস্বর’-এর গদ্য বলতে আমি ষাটের দশকের গদ্যকেই বুঝিয়েছি। এর কারণ ‘‘ষ্ঠস্বর’-এর পৃষ্ঠাকে আশ্রয় করেই এই গদ্য প্রথম ও সর্বাঙী স্পষ্টতা পেয়েছিল।

এ-কথা আশা করি সবাই মানবেন যে, আমাদের সাহিত্যে যাটের দশকই সম্ভবত সেই সময় যখন গদ্যকে প্রথম শিল্পের মর্যাদা দিয়ে চর্চা করা হয়েছে। অবশ্য এর আগে-বে গদ্যকে কেউ শিল্পের মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করেননি এমন নয়। আবদুল হকের মতো লেখকের সমষ্ত রচনাই সুন্দর শৈল্পিক গদ্যের উদাহরণ। উন্নত ও পরিশীলিত গদ্য উপহার পেয়েছি মোতাহের হোসেন চৌধুরী-সহ কয়েকজন অনন্য প্রবন্ধকারের হাত থেকে। তবু তাঁদের অধিকাহশের গদ্য প্রধানত বক্ত্ব্যপ্রকাশের বাহন, শিন্পচর্চার মাধ্যম নয় । ষাটের দশকেই প্রথম একটি পরিপৃর্ণ লেখকগোষ্ঠী শৈল্পিক গদ্যের চর্চায় সমবেতভাবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। ঐ গদ্যে, তাই, স্বাভাবিক কারণেই, শিল্পের উল্লেথিত সংগ্রাম তুলনামূলকভাবে বেশি। এই গদ্য প্রতিভাবান, শাণিত, নিরীক্ষাপ্রয়াসী, কবিতাক্রান্ত ও বন্ধুর; সূক্ম, বূটিল, বৈপরীত্যময় ও দ্বন্মজটিল।

কখনো উজ্দ্রল সুতীব্র মননোঙ্ভাসে আচ্রর্যরকম দীপ্র ও দ্যুতিময়, কখনো মগ্ন চৈতন্যের আলোছায়ায় রহস্যময়, প্রতীকী ও জটিল। স্পষ্ট বোঝা যায় : আমাদের সাহিত্যে একটা স্বতষ্ত্র ও সাবলীল গদ্যভাষার জন্ম আসন্ন, যার সূচনায় অনেক লেখকের ऊংশগ্রহণে সংঘটিত এ এক বিশাল নিরীফ্ষ।-পর্যায়।
$\checkmark$
প্রশ্ন উ১তে পারে : ১৯৪৭-এর ভারতবিভগগর পর ষাটের দশকে এসে আমাদের গদ্যের ক্ষেত্রে হঠাৎ $এ$ निরীক্মা-পর্যায় কেন? কেন গদ্যরচনার ক্ষেত্রে এই সচেতনতাহঠৎ ?-যা বশীর আল হেনালের ভাষায় ‘অস্বাভাবিক’ কিং্বা ‘মৃগীরোগীর নান্দীপাঠ’? এ কি ওুধু ঐ লেখকদের শৈল্পিক গদপ্রয়াসের ফলশ্রুতি, নাকি এর পেছনে রয়েছে আরো গূঢ় গভীর কোনো কারণ—্রমন কিছু যা ভাষাদেহের ঐতিহাসিক বিবর্তনের সঙ্গে প্রতিকারহীনভাবে সম্পৃক্ত।

এই প্রশ্নের জবাবে অন্য একটি কথা এসে পড়ে। বশীর আল হেলাল কথিত ঐ চিত্তবিকারময় গদ্যভাষা সৃষ্টির জন্য কি শুধু ষাটের গদ্যকাররাই এককভাবে দায়ী? নাকি এর সূচনা ঘটেছিল আরো আগে—আরও আগের লেখকদের হাতে-ষাটের দশকে এসে তা প্রথমবারের মতো স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছিল মাত্র ? সে যাই হোক, এ গদ্যের সূচনা যে ষাটের দশকে নয় বরং তার অনেক আগে, তা বশীর আল হেলাল, বিশ্লেষণসহ অনুধাবন না করলেও, অग্ফ্রুভভাবে টের পান। তাঁর মতে ১৯৪৭-এর পরে বাংলাদেশে এক বিচিত্র গদ্যের সৃষ্টি হয়েছে, যা, তাঁর ধারণায় বাং্নাসাহিত্যের প্রচলিত গদ্য থেকে আলাদা। (এখানে ‘বিচিত্র’ শব্দটির বিদ্রপাত্নক ব্যবহার লক্ষণীয়)। কিন্তু কী কারণে হঠাৎ ১৯৪৭-এর পরে আমাদের সাহিত্যে ঐ‘বিচিত্র গদ্যের আবির্ভাব হল তার কারণ নিণ্ণয়ে তিনি বিরত, অনীহ এবং সম্ভবত বির্রান্তও। অথচ উক্তিটিতে বশীর আল হেলাল ‘বিচিত্র’ শব্দটির দ্বারা যে-গদ্যকে স্বাভাবিকতাবর্জিত, কিম্ভৃত এবং অগ্রহণযোগ্য বলে তচ্ছিল্য করেছেন; আমার বিশ্বাস, সাতচষ্মিশ-পরবর্তী সেই জটিল ও বন্ধুর গদ্যই, বাহ্লাদেশের আগামী দিনের মার্জিত, পরিণত ও অন্তরঙ্গ গদ্যভাষার প্রাথমিক, অপরিণত, উত্তরণ-প্রত্যাশী, নিরীক্ষাপর্ব মাত্র।

এ-কথ্যা স্বীকার করতেই হবে যে ১৯৪৭ সালের পর আমাদের এখানে এক্টা ‘স্বতত্ত্র’ সাহিত্য অল্ম নিতে শুরু করে যা আবহমান বাং্লাসাহিত্যের পটভূমি থেকে উদ্ভূত হলেও আমাদের নতুন ভৌগোলিক রাষ্ট্টনৈতিক, অর্থবৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার কারণে আলাদা চেহারা নিয়ে দেখা দিতে থাকে সাতচহ্ম্বিশের দেশবিভাগের পর, তদানীস্তন পূর্ব পাকিস্তানের নতুন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রেনতিক বাস্তবতায়, একটি জাতির অঘোষিত জন্মের ভেতর এই সাহিত্যের ভিত্তি সূচিত হয়ে, বিকাশের পৃর্ণতর ও অগ্রবর্তী স্তরে, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাং্লাদেশের রাষ্ট্রিক কাঠামোতে, আজ বাং্লাদেশের সাহিত্য হিশেবে চিহ্তিত হয়েছে।'কষ্ঠম্বর'-এর একাদশ বর্ষ প্রথম সং্খ্যায় মুহ্ম্মদ নূরুল হুদা তাঁর অনবদ্য

প্রবন্ধ ‘আমাদের কবিতা প্রসঙ্গে-তে অত্যন্ত নায়সঙতভাবেই ১৯৪৭-এর ভারততবিভাগের মুহ্ঠূর বা ১৯৭১-এর বাহ্লাদেশের রাষ্ট্ণগত অভ্যুদয়ের সময়কে চিহ্তিত না করে ১৯৫২ সালকে এই সাহিত্যের জন্মলগ্ন বলে শনাক্ত করেছেন। তাঁর মতে (আমার বিশ্যাস আমার মতো অনেকের কাছেই মতটি গ্রহণযোগ্য হবে) ১৯৪৭-এর ভারতবিভক্তির সময় ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে আমাদের জাতির অলিখিত জন্ম ঘটলেও ১৯৫২ সালই সেই সময় যখন আমাদের সাহিত্য দীর্ঘকালবাझী সাম্প্রদায়িক চেতনা (থिসিস) ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার (এন্টিথিসিস) দ্ব্দ্বে শেষে পরোপুরি সিনথ্থসিসে উত্তীর্গ হয় (যাতে এট্টিথিসিসের বিজয় সূচিত হয় শতকরা নিরানব্বই ভাগ) এবং বাংলাদেশের সাহিত্য তার মৌলরুপ-অসাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবাদী-নিয়ে সুস্পষ্টভাবে আত্রপ্রকাশ করে।

নতুন-জন্ম-নেওয়া সামাজিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক পরিবেশের ভেতর এই নবীন সাহিত্য অল্পদিনের মধ্যেই সমস্যা, সগ্র্রাম এবং রাজনৈতিক উথ্থান-পতনের ভেতর স্বতন্ত্র চরিত, পৃথক জাতীয় বৈশিষ্ট ও বিপুল আবেগেশ্র্য নিয়ে জেগে ওঠে। স্বভাবতই, এই নতুন সাহিত্য, তার অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো, নতুন দেশকাল চেতনার উপযোগী তার বিশিষ্ট সাহিত্য ভাষাটিও গড়ে নিতে সচেষ্ট হয়, যার ফলে তা এতদিনের অখণ্ড বাল্লারসাহিত্য ভাষা থেকে আলাদা চেহারা নিয়ে ফুটট উঠতে থাকে। এই সাহ্ত্যের কাব্যভাষা সম্বন্ধে মুহম্মদ নূরুল হুদার মন্তব্য :
‘৫২সালের ভামা আদ্দোলন রাষ্ট্রডাযা হিসেবে বে বাল্লাতাষার স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল, সে বাহলাভাযা উबतাধিকার সৃত্রে প্রাপু কোনো অখ৩ বাং্লার রাজ্যানী বা তার আশেপাশের ললিত-ম্পুর ভামা নয়; সে ভাষা বরকুত সালামদের মুম্ের ভষষা, সে ভাষা আঞ্চলিক্তার
 ক্রূ্ম ক্রম সেই ভাষাই হয়ে ঊঠেছে বাহ্লাদcশের কাব্যভাষা"
‘বরকত সালামদের মুখের ভাষা’ বলে যে আলাদা ভাষাকে চিহ্নিত করা হল, ‘প্রতীক্ষারতা বয়সিনী মায়ের মতো’ সে ভাষার সৌন্দর্যহীন সৌন্দর্য ‘স্বাভাবিক’ ভাষার তथাকথিত প্রবক্জদের কাছে কিছুটা অয়ৗক্তিক লাগবে সন্দেহ কী।

যে-কোনো সমাজমানসের মূদুতম পরিবর্তন সর্বপ্রথম স্ফুট হয় কবিতাশরীরে—এর সজীব, সচেতন, স্পর্শকাতর শব্দরাশির ভেতর। গদ্যের বিস্তৃততর পরিসরে তার ঢেউ পৌছছাত কিছ্ছুটা বেশি সময় লেগে যায়। হয়তো এই কারণেই আমাদের সাহিত্যের স্বতন্ত্র কাব্যভাষা পরিণতির দিকে যত দ্রুত এগিয়েছে, গদ্যভাষা ততটা নয়। গদ্যকে এখানে পেরোতে হয়েছে (এবং হচ্ছে) প্রয়াস, শ্রম এবং চেষ্টার এক বিস্তৃত বন্ধুর অধ্যায়—সং্গ্রাম ও নিরীক্ষায় বিস্রস্ত এক দীর্ঘ রক্তকন্টকিত সরণি। দুরুহ ক্লেশ, সাফল্য ও ব্যর্থতার ক্শতবিক্ষত পথে এই গদ্যযাত্রাকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে আমাদের আগামী দিনের নিজেম্ব গদ্যের মসৃণ, নিটোল পরিপৃর্ণ রাপটি খুঁজে পাবার জন্য, পার হতে হচ্ছে এক দীর্ঘ ও অতিস্থায়ী নিরীক্মাপর্যায়। কাজেই, আবারও বলি, এই গদ্য

বাংলাদেশের আগামীদিনের পরিপূর্ণতর গদ্যরপের প্রস্তুতিপর্বের গদ্য মাত্র। এ-কথা ভুলে গেলে এই গদ্যের চফ্মুচেতনাছীন সমালোচকদের মতো উগ্র অন্ধ আক্রেশে অকারণে উৎক্মিপু হতে হবে শু৷্রু

আমাদের গদ্যের এই অস্বাভাবিক চরিত্রটি একসময় বুদ্ধদেব বসুকেও কৌতূহলী করেছিল। ১৯৭৩ সালে একবার তাঁর দর্শনপ্রার্থী হলে তিনি এ বিষয়ে আমার ধারণা জানতে চান এবং কথাপ্রসগ্গ জানান যে তাঁরা (পশ্চিমবঙের লেখকেরা) যখন সoশ্শ্কৃতভাষা ভালোভাবে জেনেও তাঁদের গদ্যে সশ্শ্কৃতপ্রবণতা থেকে দূরে থাকছেন, তখন বাল্লাদেশের লেখকেরা সং্শ্শৃতভাষা না-জেনেও যেভাবে গদ্যকে সং্স্কৃত কন্টকাকীর্ণ করে তুলছেন, তা তাঁর কাছে খানিকটা অস্বাভাবিক লাগে।

আমি উত্তরে তাঁকে জানিয়েছিলাম যে বাংলাসাহিত্যের গত শতকের মাঝামাঝির লেখকেরা (রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, প্রথম প্র্যায়ের বক্কিমন্দ্র, শেষ পর্যায়ের প্যারীচাদ প্রমুখ) আজকের পশ্চিমবগ্গের লেখকদের মতোই কমবেশি সং্স্কৃত ভাষা জানতেন। (অনেকে আবার যথেষ্ট জানতেনও না।) কিন্ত্ত কার্যত তাঁরা করেছিলেন আজকের পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঠিক উল্টো ব্যাপার। তাঁরা তাঁদের ভাষায় হয়ে উঠেছিলেন দুরুহরকম সংশ্শৃত্ঘেষা। এ ছাড়াও তাঁদের ভাষাআচরণে অসং্য্য অयৌক্তিক, অস্বাভাবিক, এমনকি অসুস্থ উপাদানও সুলক্ষ্য। এর কারণ : তাঁরা সবাই ছিলেন আধুনিক বাংলাগদ্যের গঠনযুগের লেখক। এই গদ্য গড়ে তুলতে হয়েছিল তাঁদদর অনেক সাধনায়, পেরোত হয়েছিল প্রয়াস, শ্রম ও নিরীীক্ষার এক দীর্ঘ দুরাহ স্বেদবহুল পথ যা আজকের লেখকদের আর পেরোবার দরকার নেই। মনে রাখতে হবে তাঁদের সহ্স্কৃত-প্রবণতার মতো ভাষার অন্যান্য অস্বাভাবিক স্বভাবগুলোও আরাধ্য গদ্য সম্বল্ধে তাঁদের অনিচিত, অস্বস্ত, সিদ্ধাত্তহীনতারই ফল। পরবর্তীকালের বাংলাসাহিত্যের নিটোল, অন্তরঙ ও সুকুমার গদ্--বশীর আল হেলালের ভাষার বাল্লাসাহিত্যের ‘‘্বাভাবিক গদ্য’-এই নিরন্তর প্রয়াস-নিরীক্ষারই সহজ সাবলীল ফল।

আমার ধারণা, আমরাও রয়েছি আজ বাল্লাদেশের আগামীদিনের সম্পন্ন, উন্নত, পেলব ও সুষম গদ্যভাষার গঠন পর্বে; আর তাই এই গদ্য-শরীর প্রয়াসে, প্রচেষ্টায়, নিরীক্কায় এবং স্বেদে এমন অমসৃণ ও বন্ধুর। ষাটের দশকে যে এই নিরীক্ষাধর্মী গদ্যরপটি এমন উজ্জ্জল স্পষ্টতায় ঝিকিয়ে উঠেছিল তার কারণ ষাটের দশকই সেই সময় যখন এক্দল সত্যিকার প্রতিভাসম্পন্ন গদ্যলেখক প্রথমবারের মতো সমবেতভাবে এই সশ্রম নিরীী্মাপ্রয়াসে হাত বাড়িয়েছিলেন।

## লিটল ম্যাগাজিন : ষাট ও সত্তুর দশক

অন্প এবট্র মনোযোগ দিলেই বোঝা যায় যে আমাদের দেশে সাহিত্যপত্রিকা জিনিশটি আসলে এদেশের দৈনিক, সাল্তাহিক বা ঐসব গোত্রের রাজনৈতিক বা রম্যষরনের পত্রিকার থেকে বৈশিষ্টগ৩তভাবে সম্পূর্ণ আলাদা একটি প্রজাতি। শুধু সাহিত্যপত্রিকা নয়, যে-কোনো উন্নত রচনা-সমৃদ্ধ পত্রপত্রিকা সম্ষন্ধেই এ-কথা প্রযোজ্য। দৈনিক, সাপ্তুাহিক বা ঐ জাতের পত্রিকাগুলোর দীর্ষ্থস্হীয়ী ও ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য মে জিনিসটি ঐকান্তিকরকমে প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে একাটি সুষ্ঠু এবং নির্ভরযোগ্য সংগঠন। এটা সম্তব হলে এসব পত্রিকার অর্থ্রের সাশ্রয়, ব্যবস্ছাপনা, যু্রুণ, বট্টন, সৃ্বাদ সং্গ্রহ বা মতামতের ব্যাপারস্যাপারগুলো নিজস্ব স্বাচ্ছল্দ্যের সঙ্গে নিজ-নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারে।

এদেশের সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে এসব পত্রিকার পার্থক্য এখানেই। আমাদের দেশে বর্তমানে কোনো সাহিত্যপত্রিকার পক্ষে এমন কোনো সংগঠন গড়ে তোলা যেমন দুরহহ, এর উদাছরণও তেমনি বিরল। কেন বিরল সে আলোচনায় পরে আসা যাবে। আমাদের সাহিত্যপত্রিকার সংগঠনের ভিত মোটামুটি একটিিই-তার নাম ‘সম্পাদক’। পত্রিকার শরীরে প্রকাশকের হয়তো একটা নাম থাকে-হয়তো বেশ বড় করেই থাকে. কিন্তু দৈনিক-সাপ্তাহিকের মতো সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদব-প্রকাশক আলাদা ব্যক্তি নন, কার্যত প্রায় একই মানুব। অবস্থাটা মনে পড়লেই আমার একেক সময় খানিকটা জোর দিয়েই ভাবতে ইচ্ছে করে বে, যতরকম পত্রপত্রিকা আমাদের দেশে আজ প্রতিনিয়তত বের হচ্ছে তাদের তুলনায় একটি নিয়মিত ও ভালো সাহিত্য পত্রিকা বের করে যাওয়া দুরুহ কিনা। আমাদের দেশের প্রশ্মশ্রেণীর জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোর সুহুহৎ কর্মকাণ্ড দেখে যাঁরা অভিভূত, এমন সৃষ্টিছাড়া কথা তাঁদের কাছে হাস্যকর মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিস্তু আমার প্রায় সুনিষ্চিত বিশ্বাস, আমাদের দেশে একটি উন্নমানের সাহিত্যপত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ আজ আমাদের বড়-বড় দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের চেয়ে যে কঠিন তার অন্তত এব্টা প্রমাণ : এদেলে অন্তত পনেরোটি বহুলপ্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা রয়েছে, কিস্তু সম্পন্ন মনের একটিও সাহিত্য পত্রিকা নেই। कী করে এমনটা ঘটতে পারল ? ধরে নেয়া কি যেতে পারে না যে একটি দৈনিক বা সাপুহিক পত্রিকা

প্রকাশের চেয়ে একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের পক্ষে আমাদের বাস্তব পরিপার্শ্ব নিকয়ই বৈরী যা দৃশ্যত না হলেও কার্যত সত্য? आমাদর দেশের সাহিত্য সম্ষন্ধে উৎসাছী বিদেশীরা যখন আমাদেরকে সাহিত্যের উন্নতমানের পত্রিকাগুুোর নাম জিজ্ঞেস করেন তখন আমরা কেন একটি পত্রিকার নামও বলতে পারি না ?

আসলে, কলেবর ও কর্মকাণ্ডে যতই বিশাল হোক, আমাদের দেশে একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের তুলনায় দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের তুলনামূলক সুবিধা অনেক। প্রথমত, ঐ্রসব পত্রিকার থাকে একটা সুনিশ্চিত ব্যবসায়িক ভিত্তি। অধিকাশ সময়ে আবার এই ব্যবসায়িক ভিত্তির সঙ্গে এসে যোগ দেয় পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর ব্যাপক সামাজিক প্রভাব ও তাঁর রাজনৈতিক উন্নতির উচ্চাকাক্ষা-যা চক্রাকারে স্ফীীততর ব্যবসায়িক কর্মকাণেরই ভিত্তিভূমি রচনা করে। এরই ফলে ঐ ওব পত্রিকার সচল থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির সচ্ছলল সরবরাহের যেমন কখনো ভাটা পড়ে না, তেমনি এদের দীর্ঘায়ুও হয়ে যায় সুনিকিত। মূলধনের সরবরাহ পর্যাপ্ত না থাকলেও থাকে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনের সক্রিয় আশীর্বাদ-যা একই সঙ্গে আবার অর্থননতিক সচ্ছলতারও উৎস। তাছাড়া বৈদেশিক সূত্রের গোপন পুঁজির আনুকুল্যও বিরল নয়। এসব পুঁজি বা রাজনৈতিক শক্তির সহযোগে এই পত্রিকগুলোর সবচৃয়ে মে প্রয়োজনীয় জিনিশটি গড়ে ওঠে তা হল সেই মৌলিক ভিত্তি যার ওপর দাঁড়িয়ে একটি পত্রিকা তার দীর্ঘস্|য়ী যাত্রায় এগিয়ে যেতে পারে।

সাহিত্যপত্রিকার এসব কিছুই নেই। লিটল ম্যাগাজিনের তো আরও নেই। এদের নেই কোনো ব্যবসায়িক ভিত্তি; নেই কোনো রাজনৈতিক বা অন্য কোনো শক্তির আনুকূল্য যার ওপর দাঁড়িয়ে এদের অস্তিত্ব দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর এসব थাকার কোনো কারণও নেই। এর একটি প্রধান কারণ : একটি ঋদ্ধিধর্ধী সাহিত্যপত্রিকা বা একটি লিটল ম্যাগাজিনের মূল্য যাই হেক, এর গুণগত মানের কারণে পাঠকসম্প্রদায় একে সশ্রদ্ধ নমস্কারে দূরে সরিয়ে রাখে। ব্যাপক পাঠকজগতের কাছে প্রায় অজ্ঞাত, পাঠকের সংখ্যাস্বল্পতায় উপেক্ষিত, প্রভাবহীন, ভবিষ্যৎ-বর্জিত ও করুণাবহ এইসব পত্রিকাতে কাকেই বা উৎসাছী করে তোলা যাবে নিরর্থক মূলধন বিনিয়োগে-আর কেইবা তাঁর মূল্যবান বিষ্ঞাপনের টাকার মূঢ় অপচয়ে আগ্রহী হবেন।

সুতরাং ব্যবসা (যা একটি পত্রিকার প্রকাশক্ষম থাকার প্রধান ভিত্তি) না-থাকায় সাহিত্যপত্রিকার, বিশেষ করে লিটল ম্যাগাজিনের কোনো সুশৃষ্খল ব্যবস্থপপনা বা সংগঠন গড়ে ওঠঠ না। তবু মূলধন-আশ্রয় থেকে বঞ্চিত এই নিঃস্ব্ব সামাজিক উচ্ছিষ্টটি আজএবে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বিরামহীন অতিপ্রজতায় আত্মপ্রকাশ করে যাচ্ছে তার কারণ একাটিই : ‘সাহিত্যপ্রেম’ ।

এসব পত্রিকার কার্যত কোনো প্রকাশক নেই। সম্পাদকই এর প্রকাশক। এ্ু প্রকাশক নন, একই সজ্ছে তিনি প্রকাশক, স্বস্বাধিকারী, মুদ্রাকর, বিক্রক্যকর্মী ও টিবয়। সাহিত্যের

জন্য এক জন্মা/্ধ ও দুর্দ্ম ভালোবাসাকে সম্দল করে একটা শূন্য, নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ এবং একবথ্থয় ভয়ক্কর পৃথিবীর সজ্গে প্রায় সম্পূর্ণ নিরম্ত্র অবস্থায় তাকে একক সংগ্রাম চলিয়ে যেতে হয়। প্রায়শ তিনি একজন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত বা দরিদ্ম পরিবারের সভ্য বলে পত্রিকার প্রথম সং্খ্যাটি প্রকাশের জন্য অর্থসংগ্রহ ও অন্যান্য আয়োজনের ঝে-সংগ্রাম তাঁকে করতে হয়, তা অপরিমেয় হলেও হুদয়ের জ্রলত্ত সাহিত্যপ্রেম দিয়ে কোনোমতে হয়রো তিনি তা পার হয়ে যান। কিন্তু তার পরেই যখন নিজের যৎসামান্য সঞ্টয়, বন্ধুদের ঋণ, সাহায্য এবং অমানুষিক শ্রম-সব মিলে প্রথম সংখ্যা প্রকাশের অভাবনীয় মুহ্হর্তটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় ততক্ষণে ধরা পড়ে গেছে যে এই নবাগত সম্পাদকটির, (ব্যক্তিগত রক্তে যিনি আসলে একজন উজ্জীবিত সৃজনশীল লেখক কিং্বা সাহিত্য (প্রেরণায় উ危পু একজন চাঁদে-পাওয়া মানুষ) পক্ষে তাঁর ক্মনীয় স্নিদ্ধ জীবনানুভূতিগুলো নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের মতো একটি রূঢ় বাস্তব ও বৈষয়িক বিষয়ের মুখ্যোুখি ছওয়া কী অকথ্যরকম স্প্রূ ও স্নায়ুক্ষ়কারী ব্যাপার।. প্রথমত, নগণ্য পরিমাণ অর্থের অভাবে একটি বহু আকাক্ষিত পত্রিকা-অফিস ভাড়া নেয়া তাঁর সাধ্যে কোনোদিন কুলোয় না.। নিজের বা বন্ধুবাঞ্ধবদের বাসা বা অফিসের কিছুটা জায়গা ব্যবহারের জন্য চেয়ে নিয়ে তাকে অফিসের কাজ চালিয়ে নিতে হয়। প্রায় কোনো পর্যায়েই পত্রিকার বিজ্ঞাপন সণ্রহ করার জন্য একজন ন্যৃনতম কর্মচারী নিয়োগ করার সংগতি আমাদের এই শক্তিমান সাহিতস-সংগঠকটির নিষ্পত্র নিয়তিতে জুটে ওঠে না। ফলে তথাকথিত বড় বড় পত্রিকার সম্পাদকেরা শীতাতপ নিয়ী্র্রিত কামরায় বসে যখন পত্রিকার নীতিসংক্রান্ত মূল্যবান সিদ্ধান্ত নেয়ায় ব্যষ্ত, সেই সময় আমাদের ঐ সুযোগ্য কিন্তু নামহীন পত্রিকার অখ্যাত সम্প্পাদকটিকে তুধু ‘সাহিত্যপ্রেম’ নামক এক অলীক মরীচিকার আততায়ী আহ্মানে সাড়া‘ দিয়ে বিষ্ঞাপন সং্গহের মতো সাহিত্য সত্স্প্শশূন্য একটি স্লুল প্রয়োজনের পেছনে, রাস্তায় রাস্তায়, বৌবনের লালিত্য, রঙ ও সজীবতা নিঃশেষ করে ছুটে বেড়তে হয়। এর পরেও আছে লেখার জন্য নামী-দামী লেখকদের দুয়ার্-দুয়ারে প্রাণপাতের এক সকরুণ অধ্যায়; আছে প্রুফ সংশোধনের ক্নিষ্টতা, টাকার জন্য বিড়শ্থিত জ্ওয়ার কাহ্নী, প্রেস ও সার্কুলেশন পর্বের হয়রানি ও হঠকারিতা এবং সবশেষে পত্রিকার ব্যর্থতা ও সাফল্যের সার্বিক দায়দায়িত্ব ও বিড়ম্বনা। এভাবে অমানুষিক শ্রম্ম ও হতাশায় নিঃশেষিত হতে হতে এই উদ্দীপ্ত সম্পাদকের জীবনীশক্তি ও স্বপ্নকম্তা একসময় প্রকৃতির নিয়মেই ফুরিয়ে আসতে থাকে। অসशায়ভাবে তিনি টের পেতে থাকেন তাঁর চারপাশের বাড়িঘর পৃথিবী সবই যেন অবধারিতভাবে শুধু তাঁর ওপরেই ভেঙে আসতে চাইছে। তাঁর ক্রিষ্ট চেহারা মলিন হয়ে আসে দুরপনেয় কালিমায়, বন্ধু ও আত্রীয়েরা তাঁকে নিয়ে ক্র্মাগত আশফিকত হয়ে উঠতত থাকেন। এমনি এক সময়ে তাঁর দীর্ঘকালের স্বপ্ন ও সাহিত্যপ্রেমের সামগ্রিক অর্থইীনতাকে সর্বত্মাক শক্তিতে প্রতিবাদ করে-অমনুষিক পরিশ্রমে তাঁর পত্রিকার সবচেয়ে স্দ্দর উজ্জ্রল স্মরণীয় সংখ্যাটি বের করে এই উদ্দীপ্ত সম্পাদকটি কখন যে একসময় সাহিত্য-অঙ্গন থেকে নিঃশেব্দে বিদায় নেন, আমাদের জাতিগত চরিত্রের

বহুবিখ্যাত অকৃতজ্ঞতা তার কোনো খবর রাখে না। প্রসঙ্গত এব্টি রুচিশীল ও বিত্তহীন－ তরুণ সম্পাদকের খেদোক্তি উল্লেখযোগ্য ：
‘সাহিত্যপর্রের’ কাজ্জ হাত নিয়ে স্বাভাবিক জীবনयাপন ハেকে যেন নির্বাসিত হয়োছি；এও কি আত্মफ্য়ের বৈনাশিক आচরণ？
কাজ্জে নাম্ এক নিকটজনের স্ধর্ধাছুরি বিক্রি করেছি। চড়া সুদ্দ টাকা ধার নিয়েছি，আর নিজের হর－মাহিনার উপার্জন এ－কাজ্জ নিয়োজিত করে প্রায় মানবেতর জীবনের স্বাদ ইতিমধ্যেই গ্রহণ করোি।
লেখা সश্গ্হ করতে গিঁ়ে পলাণীর কাছে সড়ক দুর্ফটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে
 অলিথিত বাধ্যবাধকত।
লেখা সগ্গুহের শে অভিজ্ঞত তাও বিচিত্র ；লেখা দেবার প্রত্শ্রুতি দিয়ে কোনো কানো শ্রफ্ধেয় লেখক আজ নয় কাল，কাল নয় পরশু ইত্যাদি করে শশষপর্যন্ত বলেছেন，সষ্টব নয়। একজন প্রত্ঠিতিত কবি যাঁর কবিতা आমি সাগ্রহে পড় থাকি，কিছু আগাম সম্মানী দিয়ে তার কাছ ハেকে লেখা আনি，আর তিনি কদিন না পেরোতেই সেই একই রচনা－একটি সা্গাহিকে বেশ চালিয়ে দিলেন। কিক্তু তার আগেই সাহিত্যেপত্রের কবিতার ফর্মাটি মুদ্রিত হয়ে গেছে । কবির এ আচরণ কি প্রশংসনীয！？＂

মোটামুটিভাবে এদেশে আজ একটি সনিষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকা তথা লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত জীবন－ইতিহাস অনেকটা এরক্মই। এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়；বেশকিছু উজ্জ্রল ও উম্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমই হয়তো দেখানো যাবে যেখানে সম্পাদকের অর্থনৈতিক，সামাজিক বা অন্যান্য ধরনের প্রতিষ্ঠা থাকায় তাঁর পত্রিকা দীর্ঘায়ু হতে পেরেছে এবং অনেক সময় আমাদের সৃজনশীল সাহিত্যযাত্রার ওপর সুগভীর প্রভাবও রাখতে সমর্থ হয়েছে।

উন্নতমানের সাহিত্যপত্রিকার ঐতিহ্য বলতে আমরা যা বুঝি তা ঠিক পঞ্চাশের দশকে গড়ে ওঠেনি－এর সত্যিকার সূচনা ষাটের দশ＜ে，সমকাল প্রকাশের ম；্য্যমে।সমকাল যদিও পঞ্চাশের দশকেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং ঐ অশকের প্রগতিশীল সাহিত্যযাত্রাকে ধারণ করেছিল，তবু এটিকে মুল প্রস্তাবে ষাটের দশকের পত্রিকাই বলব，যেহেতু ষাটের দশব－পরিসরের ভেতরেই ঘটেছিল এই পত্রিকার পূর্ণায়ত বিকাশ ও পরিণতি।

ষাটের দশক প্রধানত লিট্ল ম্যাগাজিনের যুগーছোট্ট，স্বক্পায়ু，অনিয়মিত， সম্ভাবনাময় পত্রপত্রিকার এ এক প্রাণোদ্দীপু কাল। ষাটের দশকে কোনো পত্রিকাই যে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়নি－এমনকি ঐ দশকের প্রধান লিটল ম্যাগাজিন কহ্ঠস্বরু কিং্বা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিতপূর্বমমঞ না；তার অন্যতম প্রধান কারণ，ঐ দশকে বিষ্ঞাপনের দूঃখজনক অপ্রতুলতা।

ষাটের দশকে ব্যবসা-বাপিজ্য ও শিল্পের মালিকানার প্রায় সর্বময় কর্ত্ত্ন অবাঙালিদের হাত থাকায় বাণিজ্য ও শিন্পপণ্যের বিষ্ঞাপন এখানকার গুটিকয় দৈনিকসহ ই?রেজিতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ও অপরাপর কিছু পত্রিকায় মূলত ছাপা হত, বাং্লাভাষায় প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকার ভাগ্যে কখনোই সেসব জুটত না। ষাটের মাঝামাঝিতে একটি সাহিত্যপত্রিকার গোটা তিনেক জায়গা থেকে বিষ্ঞাপন পাবার সষ্তাবনা ছিল উজ্ঘ্রল। সাধনা ওষধালয়ের যোগেশবাবু প্রায় বিনা প্রার্থনাতেই একটি তিরিশ টাকা মূল্যের বিষ্ঞাপন মঞ্জুর করতেন, কিত্তু ঐ বিষ্ঞাপনটি ছাপার এবং পবরর্তীত ঔ বিজ্ঞাপনের টাকা পাবার জন্য যে যাতায়াত খরচ হত তার হিসেব নেবার পর আমদের কাছু ঠিক বোধগম্য হত না যে বিষ্ঞাপনটি আমরা ঠিক কেন ছাপালাম। আরেকটি জায়গা থেকে প্রায়ই আশাব্যঞ্জক খবর আসার ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকত-সেটা হল বাংলা একডেমী। বিষ্ঞাপনের এই দুর্ভিক্ষের মধ্যে, আর্থিক অনটনের এই নির্মম পরিবেশে একটি সাহিত্যপর্রিকার পক্ষে নিয়মিত হওয়া কিং্বা বিলুপ্তু না হয়ে যাওয়া, সত্যি একটি অবিব্বাস্য ব্যাপার। সাহিত্যপত্রিকার দুর্বল ও শক্তুশালী প্রায় প্রতিটি উদ্যোগই যে ঐ দশকে স্বক্শায়ু জ্লুদ্রায়তন এক-একটি অনিচ্চিত ছোট্ট লিটল ম্যাগাজিনের ক্ষণকালীন জীবনপরিসরে জেগে উঠেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, তার কারণ এ-ই। তবু ‘সমকাল’ ঐ বিজ্ঞাপনের ম-্যন্তরের ভেতরেও যে অমন নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে পেরেছিল, তার কারণ : সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফরের ব্যক্তিগত সামাজিক প্রতিষ্ঠা, পরিণত বয়স এবং পত্রিকা বের করার মতো নিজস্ব ম্মুণালয়।

স্বাধীনতার পর এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প-কারখানার মালিকানা সরকার এবং বাংলাভাষী জনসাধারণণর হাতে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যপপ্রিকার পক্ষে বিষ্ঞাপন পাওয়ার দিগন্ত বেশ প্রসারিত হয়েছে। এখন আর প্রকাশব-সম্পাদককে বাংলায় সাহিত্যপত্রিকা বের করার অপরাধ্ে বিষ্ঞাপনদাতার সামনে অবনত মাথা নিয়ে দাঁড়াতে হয় না। মোটামুটি ব্যক্তিগত পরিচয় ও যোগাযোগ থাকলে এখন একজন উদ্যমশীল লেখক বা সাহিত্যকর্মী একটি চলনসই পত্রিকা বের করে যেতে পারেন। অবশ্যি কেউ যদি এ-পথে সন্তর্পণে ধধর্যের সগ্গে বা ঘীরগতিতে না এগোন এবং সম্পাদনার প্রথমদিনেই জীবনের শ্রেষ্ঠতম পত্রিকাটি বের করার জন্য জীবনীশক্তি ও শ্রমক্ষমতার ওপর অমানুষিক জুলুম করে বসেন, তবে কিছুদিনেন মধ্যেই ক্লান্তি ও নৈনাশ্যের বিপুল ভারের নিচে ভেঙে পড়া তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়। এমন অবস্থায় পত্রিকার বেদনাদায়ক অপমৃত্যু ঘটে যাওয়া সম্বব—এবং সবসময়েই এমন কিছু ঘটনা ঘটে চলেছে। গত এক দশকে কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, মুম্রণব্যয়্যের উর্ধ্ধগতি ও অन্যান্য ক্রমবর্ধমান প্রকাশনাব্যয় সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশকে সংকটের মধ্যে নিক্ষেপ করলেও সাহিত্যপত্রিকার প্রকাশনাকে পুরোপুরি বিপদগ্রস্ত করতে পারেনি। এর বড় কারণ, সাহিত্যপত্রিকার বিষ্ঞাপন-নির্ভর অস্তিত্ন।

স্বাধীনতার পর আমাদের উন্নতমানের সাহিত্যপত্রিকগগুলোর সামনে যে সমস্যা

প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে, সেটা আমার মতে, ততটা আর্থিক নয়, যতটা সাহিত্যগত। ভালো লেখা, উন্নত লেখা, উল্লেখযোগ্য লেখা ক্রমাগতভাবে আমাদের সাহিত্যে বিরল হয়ে উঠছে। এর কারণ নেই তা নয়। স্বাধীনতার পর দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক বিপর্যয় এই সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলেছে। গত এক দশকে অবিষ্বাস্য মুদ্রাশ্ফীতি, আর্থিক সংকটের তীব্রতা, নির্মমতম জীবন প্রহার আমাদের এককালের সুস্থিত ও সৃষ্টিমুখী মধ্যবিত্ত সমজকে, জীবনের মহত্তর পিপাসা ও আকাজ্ষক্ষা থেকে, ন্যূনতম আত্মরক্ষার এক নিঃশেষিত নিঃস্ব জগতে এনে দাঁড় করিয়েছে। জীবনসংগ্রামের প্রচণুতার মুখ্ বিস্রস্ত ও দিশাহারা আমাদের লেখক সম্প্রদায়, নিমগ্ন সাহিত্য-সাধনা থেকে নির্বাসিত হয়ে, নিরুপায়ভাবে আজ রজত-প্রয়োজনের দুঃশীলল দরোজায় বেদনাদায়ক উঞ্ছবৃত্তিতে নিয়োজিত।

আমাদের জাতির সাহিত্যধারার ঐতিহ্যকে সোল্লাস ও প্রাণবন্ত রাখার প্রয়োজনে আজ আমাদের সাহিত্যাগনে ন্যূনপক্ষে পাচ-ছটি উন্নতমানের সাহিত্যপত্রিকার প্রয়োজন ছিল না কি? অন্তত তাদের একটিকেও আমরা কেন খুঁজে পাচ্ছি না আমাদের পরিপার্ব্বে দুঃখভারাক্রান্ত মনে ভাবতে ইচ্ছে করে, আজকের আমাদের এই নিঃস্বতা-আক্রান্ত জাতির সামগ্রিক সৃজনশীল শক্তি একটিমত্র ‘ভালো’ সাহিত্যপত্রিকার চাহিদা পূরণ করার পক্ষেও আর সক্ষম কিনা ?

১৯৮৫

## কর্ঠস্বরের সম্পাদকীয়

## $\partial$

## ए. মুহי्মদ শऐথীদুল্नাহ

ডক্টর মুহম্মদ শকীদুল্ধাহ্র ম্ত্যুতে একই সभ্গ আমরা গভীর শোক 3 প্রগাঢ় টৎকণ্ঠা জনুजব করছি। শোক আনুভব করছ্ছি, কেননা, এ ম্ত্যু আমাদের সবার স্নাযুকে আঘাত করেছে ব্যক্তিগতভাবে। ডক্টর মুহম্মদ শছীদুল্লাহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ্ভারে আমারের

 দূরাগতভাবে স্পর্গ করেছিল।
 পুরুষ্যানুুম্মমিক শিককতার সিড়ি বেয়ে আমাদর হাত এসে পৌছেছিল। তাঁার মৃত্যুত, সুতরাং, আমাদ্র সমাজ অন্রকজন শিককের সমবেত বিয়োগের শোক পেয়োছে।









 সত্বিকার অর্লে ৩ীতিক্র। সমস্ত দেশ যৃনন দুরপনেয় অন্ককারের শিকার, প্রতিটি মানুম




হবেন আজ-এই অন্ধকার-নিপিষ্ট সমকালে? চারপাশের এই ব্যাপ্ত নৈরাজ্য ও হতাশা থেকে বাঁচিয়ে কারা আমাদের সাশ্ফ্কৃতিক সম্মানকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করবেন মহত্তর সম্ভাবনায়— তাদের চরিত্র্য, জ্ঞান ও প্রবুদ্ধ আলোকের উদ্ভাস দিয়ে? বিষয়াটি আজ প্রকৃত অর্থেই ভেবে দেখবার মতো। কেননা, হরপ্পসাদ শাশ্ত্রীর মতো একজন প্রগাঢ় জ্ঞানতাপসের মৃত্যুঘটিত বিরাট সাং্কৃতিক ক্রতিকে কাঁধে তুলে নেবার মতো ক্ষমতাসশ্পন্ন পর্যপপ্তসংখ্যক জ্ঞানার্থীর ভিড় এই বাল্লাদেশে একদিন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিস্তু আজ ডক্টর শহীদুধ্মাহ়র মতো একজন জ্ঞানবৃদ্ধ্রের মৃত্যুর ফুতিকে পৃরণের ভার আজ তিনি কি পণিত-নামধারী একদল অর্ধশিক্ষিত রজতলোভী বৈশ্যের হাতে রেখে গেলেন?

## ২

## বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও কণ্ঠম্বর

বর্তমান সংখ্যা থেকে ‘ক尺্ঠস্বর’ ত্রৈমাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হন। কয়েক বছর মাসিক হিশেবে প্রকাশিত হবার পর বর্তমানে ত্রৈমাসিকে রূপান্তরের এই আপাতহতাশ পদক্ষেপটি, বলে রাখা ভালো, কোনো আকশ্মিক সিদ্ধান্ত নয়, অনেকদিনেরই ভাবনার ফল। এই পরিবর্তননর প্রধান লক্ষ্য : পত্রিকার প্রকাশকে অধিকতর অনিয়মিত অবস্থা থেকে কম অনিয়মিত অবস্থায় নিয়ে আসা এবং সম্তব হলে সম্পূর্ণ নিয়মিত করে তোলা। তাছাড়া, তিন মাস ধরে একটিমাত্র সংখ্যা প্রকাশ করার নানা বাস্তব সুবিধা, বৃহত্তর কলেবরে পত্রিকাটিকে প্রকাশ করতে পারার সম্ভাবনা এবং রচনা ও প্রকাশমানের উন্নতির দিকে অপেক্ষাকৃত বেশি দৃষ্টি দেবার সুযোগ পত্রিকাটির ত্রৈমাসিক করার প্রয়োজনীয়তাকে অনিবার্য করে তুলেছে।

তবু মনে হচ্ছে, "ক্ঠ্ঠস্বর'এর এই পরিবর্তন কেবলমাত্র কলেবরগত স্ফীতি বা ত্তৈমাসিকে রাপান্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বর্তমান সংখ্যা থেকে ‘ক্্ঠস্বর’-এর এতকালের চরিত্রেরও কিছু লক্ষ্যযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে, এই সংখ্যার সহ্গে ‘ক্ঠ্ঠম্বর’ তার অস্তিত্বের প্রথম পর্যায় ছেড়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে পা দিচ্ছে। খুব স্পষ্টভাবে অনুভবগম্য না হলেও, আমরা নিকটতরেরা অনুভব করছি, আমাদের সাহিত্য গত একদশকের বিpিপ্ত, অস্থির ও লক্ষ্যহীন মানসিকতার পর্যায় ছেড়ে-অন্ধকার-বন্দনার ক্লেদাক্ত পাপ, পচন, আকাশ্যাপী নৈরাজ্য ও বিভাত্তির আবর্ত থেকে মুক্তি নিয়ে সুস্থ সহহত এক অম্লান জীবনাগ্রহে জেগে উঠছছ। আমাদের জাতীয় জীবন, বিগত পঁচিশ বছর ধরে নানান সচেতন ও অবচেতন সগ্গ্রাম, অরাজকতা এবং নৈরাজ্যের ভেতর লफ্যুহীন পথ হেঁটে, সমন্ত জাতীয় চৈতন্যকে যে সঙ্তাবনাপিপাসায় জাগিয়ে তুলেছে, দেলের আপামর জনসাধারনের সংগাঠিত ও অস্গঠিত অসং্খ্য প্রয়াস, ক্ষান্তিহীন গঠনা্রাহ এবং জন্মান্ধ সগ্রাম-প্রবণততয় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। জীবনের অন্যান্য সব ক্েেত্রের মতো এই প্রবল ফসলাকাক্ফো সাহিত্যকেও স্পর্শ করবে, এমন ধারণা বিচিত্র নয়। ‘ক্ঠ্ঠস্বর’-এর পৃষ্ঠাতেও, খুব অপরিম্টুট আকারে, তার ছায়া দেখতে পাচ্ছি।

বাংলাদদশের অভ্যুদয় জাতিগতভাবে আমাদের ওপর এক বিপুল ও অপরিসীম দায়িত্ন অর্পণ করেছে। পৃথিবীর মানচিত্রে নবজাগ্রত এই জাতির আগামীকালের সম্ডাবনা ও ভবিষ্যৎ আমাদের সম্মিলিত কর্মপ্রয়াস এবং নিরাপোষ চেষ্টার সক্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেন না ভুলে যাই যে আমরাই এই নতুন জাতির প্রথম প্রজন্মের মানুষ। সুতরাং, কিছুটা আকস্মিকভাবে হলেও, আমাদের কাঁধে আজ যে সাহিত্য-দায়িত্ন অর্পিত হয়েছে, তার গুরুত্ব অপরিসীম। আন্তর্জাতিক পথিবীতে বাং্লাভাষা ও সাহিত্যকে পরিচিত, প্রসারিত ও সম্মানিত মর্যাদায় উ ্তীর্ণ করুবার জাতিগত দায়িত্ব আমাদের ওপরেই আজ ন্যস্ত। তাছাড়া আমদের সাহিত্যের অনাগত উত্তরসূরিদের সামনে নিষ্ঠা, শৃজ্খলা ও সাহিত্য-সততার উচ্চতর আদর্শ আমাদেরই প্রতিষ্ঠা করে যেতে হবে, রেখে যেতে হবে সাহিত্য-মূল্যবোধের উন্নততর মানদণ। এসব করে যেতেই হবে আমাদের, কেননা, আজ এই নবজাগ্রত জাতির লোকশ্রুত জন্মলগ্নে, এই জাতির আদিমতম পুরুষ হিশেবে-এক অপ্পস্তুত পিতৃত্বের ভূমিকায়--এইটেই হয়রো আমাদের ঐতিহসিক বিধিলিপি। গত দশকের তরুণ-সাহিত্য যে বিক্ষি,্ত, अস্থির, লক্ষ্যহীনতার নৈরাজ্যে পরিত্রাণ খুঁজেছিল, বর্তমানের পিপাসা-উম্মুখ বাংলাদেশে স্বাভাবিক কারণে তার পরিধি সংকূচিত।

জাতীয় రচতন্যের এই সার্বিক উজ্জীবনের মাঝখানে ‘কঠ্ঠস্বর’-এর এযাবৎকালের চরিত্রের মে কিছু পরিবর্তন ঘটবে, এমন আশা অসঙত নয়। গত এক দশকের তরুণসাহিত্য ‘অর্থহীন আপাতরম্যে’র যে বর্ণিল ও অন্তঃসারহীন আরাধনায় মুখর ছিল, ‘ক্ঠ্বস্বর’-এর পৃঠ্ঠা তার একট্ট প্রধান অংশকে ধারণ করেছে। আজ, ‘ক্ঠ্বস্ব’ তার সেই প্রাথমিক ও পরিচিত ধারা থেকে প্রথমবারের মতো সরে দাঁড়াতে চলেছে। যে তারুণ্য, নতুনত্ব, প্রতিভা ও আপোষহীন সত্যপ্রীতি গত দশকের তরুণ-সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিশেবে দেখ্য দিয়েছিল, আজ তার সজ্গে সহহত চারিত্র্যশক্তি এবং দুরুহের পিপাসা এসে যোগ দিচ্ছে মনে হয়। এর সোনালি শস্য ‘কন্ঠস্বর’-এর পৃষ্ঠায় দুর্লভ হবার কথ্থ নয়। কেবলমাত্র কমনীয় ত্বক আর নয়, সুদ় অস্থির কঠিন চারিত্য্যশক্তি চাই আজ; চাই সুস্থু, কর্মঠ, শক্তিশালী পেশীর উদ্যোগী সহযোগ। ভুললে চলবে না যে, যুগ-চরিত্রের দিক থেকে আমাদের কালের অবস্থান বিংশ শতাব্দীর নয়, উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণোম্মুখ বাংলাদদশের কাছাকাছি। এমন আশা হয়তো অন্যায় নয় যে, এই বিক্ষুব্ব বঙভূমিতে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন বা বক্কিমচন্দ্রের মভো আদিম প্রবল যুগপুরুষদের আবির্ভাব অচিরে ঘটবে, যাঁরা প্রতিভার সঙ্গে দার্ট, শিল্পের সF্গে প্রষ্ঞা, নতুনত্বের সজ্গে উদ্দেশ্য এবং মৌলিকতার সজ্গে জীবনোম্মুখতাকে গ্রথিত করে দুর্বার ফসলাগ্রহ নিয়ে এসে দাঁড়াবেন সৃষ্টিষীললতার রক্তিম উর্বর মাঠের ওপর।

## হুমায়ুন কবির

রং-বেরঙের ফুলে সাজানো শবাধারে হুমায়ুন শুয়ে ছিল-প্রত্যুত্তরহীন। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ফুল এনে সাজিয়ে দিয়েছিল শবাধারটি-নিহত তরুপ-বন্ধুর জন্য তাদের সাধ্যমতো একান্ত উপহার। দেvে হঠাৎ বিব্বাস হওয়া কঠিন, শুধু একটি নিষ্প্রাণ অনুভূতিহীন বুলেট তার দুর্বার রক্তিম বৌবনবে-্তার ক্ষিপ্র উদ্যত চৈতন্য ও জাগ্রত প্রাণশক্তিবে-এমন অসহায়ভাবে স্তব্ব করে দিয়েছে।

সে শেয়ে ছিল তার বহুপরিচিত ও অনেক স্মৃতির প্রাণকেন্দ্র বিববিদ্যালয় লাইব্রেরির কিনারা פুঁয়ে-একটা ঘন পাতাওয়ালা প্রশাখাময় গাছের ছায়ায়। একসময় তার প্রয়াত আত্নার প্রতি গঙ্ডীর কন্ঠের উচ্চারিত প্রার্থনা লেষ হলে তার প্রিয় বন্ধুবান্ধব, ঘনিষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী ও ব্যথिত আত্যীয় স্বজনের চোখের সামনে দিয়ে হ্মায়ুনআমাদের একান্ত সহযাত্রী-সুহৃদ-তার পরিচিত মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে কবরের দি<ে প্রতিবাদহীন এগিয়ে গেন।

বেশিদিনের কথা নয়, খুব জোর পাঁচ-ছয় বছর আগে হ্মায়ুন আমাদের সাহিত্যাগ্গন প্রবেশ করেছিল তরুণতমদের একজন হিশেবে। প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই তার প্রতিভার প্রখর উত্তাপ আমরা অনুভব করেছিলাম—তরুণ লেখকসস্প্রদায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল একজন শক্তিশালী সতীর্থের আশাম্বিত পদপাতে। গত পাঁচ বছর ধরে তার অবিশ্রাত্ত লেখনী ফ্মাত্তিছীন গদ্য পদ্য রচনায় এখানকার পত্রপত্রিকার পৃo্ঠাকে উজ্জীবিত রেখেছে। তার জীবনকালের তুলনায় তার রচনার বিপুলতা সত্যি সত্যি বিস্ময়কর। তাকে দেখলে মনে হত, যেন সমস্ত জীবনের করণীয় কর্তব্যকে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে, অত্যন্ত দ্রততার সাথে, শেষ করার উন্মুখ দায়িত্বে অস্বস্ত হয়ে রয়েছে সে। অথচ কে জানত সেই হ্মায়ুন কবিরকেই-তীব্র, নমনীয়, কৈশোরিক অনুভূতির সেই সোনালি যুবককেই—জীবনের সবুজ স্বপ্নদের বিদায় নেবার এত আগেーতার প্রতিভাবান বুদ্ধিবৃত্তি, অপরিমিত প্রতিশ্রুতি ও প্রোজ্ঞেল দেশপ্রেম নিয়ে এমন দুংখজনকভাবে নামহীন পরিচয়হীন কবরের অন্ধকার যুঁজে নিতে হবে।

জীবনের উত্তুঙ শাখাকে স্পর্শ করার অনেক আগেই মৃত্যুর হিমশীতল হাত তাকে স্পর্শ করেছে। তার বন্ধুরা তার এই অভাবিত অসঙত মৃত্যুকে—দুর্দম তারৃণ্যের এই অন্যায় পতনবে—অশ্রুপাতহীন যেতে দেয়নি। অনেক স্নিগ্ধ সর্রাগমধুর কবিতা তার কবরের ওপর নিঃশব্দে ঝরে পড়ে তার মৃত্যুকে গৌরবান্মিত করেছে। তাকে নিয়ে তার বন্ধুদের রচিত অজস্র স্ম্রুতিকথা, প্রবন্ধ ও সাধারণ রচনা—তার স্মৃতির উশ্দেশ্যে উৎসর্গিত তার বন্ধুদ্রর বিপুলসংখ্যক পত্রপত্রিকা, সংক্লন,-তার মৃত্যু উপলক্ষে আয়োজিত প্রচুর আলোচনাসভা ও প্রতিবাদ মিছিলের সোচ্চার আওয়াজ তার মৃত্যুকে খ্যাতিমান ব্যক্তিদেরও আকাষ্ফ্মার বিষয় করে তুলেছে। দেরিতে হলেও, ‘ক্্ঠস্বর’-এর বর্তমান সংখ্যাটিকে তার উদ্দেে উৎসর্গ করে আমরা তার সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ ঘনিষ্ঠ

অন্তরঞ্গতার ঋণশোধের কিছুটা চেষ্টা করলাম।
হুমায়ুন কবির ছিল ‘‘ক্ঠম্বর’-এর ঘনিষ্ঠতম লেখকদের একজন। লেখক হিশেবে এই পত্রিকার সজ্গে জড়িত হওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতিটি সং্খাই তার রচনার উপহারে সম্পন্ন হয়েছে। তার স্বক্সস্থায়ী লেখকজীবনের বেশকসটি উজ্জ্র্ রচনাও প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকার পৃষ্ঠায়। ‘কথ্ঠস্বর’-এর বিভিন্নমুখী প্রয়োজন ও প্রয়াসের সজ্গে সক্রি⿰়𠃊ভাবে জড়িত থেকে এর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল সে। তার মৃত্যু এখানকার তরুচ-সাহিত্যের মতো এই পত্রিকার ভিত্তিকেও সমানভাবে আহত করেছে। একটি দেশের ইতিহাস তার কান্-পরিধির অনেক দীর্ঘ, নিল্লিপ্তু ও আত্নসন্তুষ্ট অধ্যায় পার হয়ে এক এক সময় বিপুল রক্তপপপাসায় জেগে ওঠ১। সে তখন এসে দাঁড়ায় অসং্খ্য মানুষের রক্তের দাবি নিয়ে, অনেক তাজা নতুন প্রাণের রক্তদানের মধ্যদিয়ে আকাষ্ফিত যুগান্তরকে অন্েেষণ করে। বাংলাদেশ আজ হয়তো সেই ব্যাপক রক্তুপিপাসাকেই প্রত্যক্ষ করছে। অগণিত মানুষকে তার বলি হতে হয়েছে ইতিমধ্যে। হয়তো হ্মায়ুনকেও হতে হল। তবু বলব, বাঙালি জীবনের এই বিফ্মু্মতম ক্রান্তিলগ্নে দেশপ্রেম বুকে নিয়ে যারাই বাংলার মাটিকে রঞ্জিত করল-যে পথে এবং যে কারণেই হোক-তারা শহীদ। তাদের রক্ত স্বদেশভূমির উত্তরণের সপক্ষে।

## 8

## আত্মপক্ম

‘কশ্ঠস্বর’ দশম বর্ষে পদাপ্পণ করল। আমাদের প্রাথমিক প্রস্তুতির তুলনায় বড়বেশি দীর্ঘ এই সময়-বড় বেশিরকম অপ্রত্যাশিত ও অস্বস্তিকর। সত্যি কথা বলতে কি, ‘কষ্ঠস্বর’-এর এতটা দীর্ঘায়ুর জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। তবু ‘কন্ঠস্বর’ এখনও বেঁচে আছে। একটা নতুন সাহিত্যযুগের আত্যন্তিক প্রয়োজন, একত্রিত একটি নবীন লেখকদের সমবেত দরকার এই পত্রিকাটিকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে।

বুদ্ধদেব বসু একবার দুov করে লিখেছিলেন যে তাঁদের পরের যুগের তরুণেরা, ‘কল্লোল’ সম্পকে তাঁদের অতি-উৎসাহের ন্যায়সগত কারণ ঘুঁজে না পেয়ে, প্রায়ই তাঁকে নির্দ্বিধায় এমন সব নির্মম কথ্থ তুনিয়ে থাকে যে, ‘কষ্gোল’ সম্বল্ধে তাঁদের উচ্জ্ৰসিত হ্ওয়া ব্যক্তিগত অতি-উৎসাহেরই নামান্তর যেহেতু ‘কল্লোল’ ‘বাজে লেখায় ভর্তি। আজ, এতদিন পর, ‘‘্ঠ্ঠম্বর’-এর পুরোনো দিনের পৃষ্ঠাগुলো ওন্টাতে গিয়ে এমনি একটা কথাই ফিরে ফিরে মনে জাগছে : সত্যিকারের কটা ‘ভালো লেখা’ প্রকাশিত হয়েছে ‘কষ্ঠস্বর’-এর এযাবৎকালের পৃষ্ঠায়? কোথায় সেইসব প্রবুদ্ধ, মৌিক, শক্তিমান রচনার অজস্র অপার উৎসার-যাকে সার্বিক পরিপূণ্ণতায় ধারণ করতে পারলেই, একটা পত্রিকাকে সত্যি সত্যি ‘উচ্চাঙ্গে’ বলে অভিহিত করা যায় ? কোথায় সেই সাহিত্যরুচির্ব উন্নতমাল-কিংবা মহাদেব সাহার ভাষায় সেই ‘সংযম ও স্থৈর্য-যা থাকলেই তুুমাত্র একটি পত্রিকা প্রগাঢ় ও শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে ?

না, ‘ক্户্ঠম্ব’’এ সেসব নেই। ‘‘ষ্ঠস্বর’ হাত নিয়ে কোনো শুদ্ধতাবাদী এমন কথা ভাবতে পারবেন না যে একালের বাং্লাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনায় সমৃদ্ধ একটি অনন্য পত্রিকা তিনি হাতে নিয়েছেন। না, ‘কষ্ঠস্বর’ কোনো উপ্সিত ‘স্ট্যাস্ডার্ড ম্যাগাজিন’ নয়, ‘‘ষ্ঠস্বর’ আজও লিট্ল্ ম্যাগাজিন-এর রচনা এবং প্রকাশনাঘটিত সমস্ত পরিশীলন সভ্gেও।
 নতুনত্ব এবং প্রতিভার ; গূহপালিত প্রাতিষ্ঠানিকতার নয়, প্রতিষ্ঠাহীন অনিকেতের; তারুণ্যের এবং ভুলের, শক্তির এবং অসহায়তার, সুশৃষ্খল স্বেচ্ছাচার ও দूংসাহসী মৌলিকতার-অগতানুগতিকতার, আপোষহীনতার, ব্যতিক্রমের। বিষ্যাস করি ‘কষ্ঠস্বর’ এখনও তার এই আপোষহীন ব্যতিক্রমী চরিত্র হারায়নি। নান্দনিক পরিশীলনের পাশাপাশি প্রতিভার উজ্দ্রল স্বেচ্ছাচারকে, ‘ক্থ্বস্বর’, আজ অব্দি, একইভাবে অন্যেষণ করে।

কী অবদান রেখেছে ‘কষ্ঠস্বর’ এই দশ বছরে ? অথবা আদৌ রেথেছে কি কিছু? এসব প্রশ্ন প্রায়ই বিব্রত অবস্থায় ফেলে আমাদের। কী জবাব দেওয়া যেতে পারে এসব কথার, বিশেষ করে আজ, এই সময়ে, এই স্বন্প-পরিসরের মধ্যে? হয়তো বলা যাবে, ষাটের সাহিত্যের মূল প্রবণতাটিকে তুলে ধরেছিল ‘কন্ঠস্বর’ তার পৃষ্ঠায়-সবচেয়ে ব্যাপকভাবে। বলা যাবে, প্রধানত ‘কথ্ঠস্বর’-এর পৃষ্ঠাকে আশ্রয় করে এই দশকে জন্ম নিয়েছিল এক নতুন ও স্বতন্ত্র গদ্যরীতি, যা আজকে আমাদের তরুণ-সম্প্রদায়ের অনিবার্য ভাষা ; কিংবা এই সময়কার নতুন কবিতার পূর্ণতর মুখাবয়ব প্রধানত উন্মোচিত হয়েছিল এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই-কিংবা এ ধরনের আরও অন্যান্য প্রসগ। কিন্তু, প্রশ্ন জাগে, আজ, এই উনিশ-শ পঁচাত্ুুরে, ষাটের অবক্ষয় এবং প্রথম সত্তুরের সার্বিক উজ্জীবনকে পিছে ফেলে এসে, কী দায়িত্ব অর্পিত আমাদের ওপর-কিং্বা সত্তুরের সাহিত্যের মূল প্রবণতাটিই বা কী—আমরা যার প্রতিনিধিত্বে উৎসুক।

আমাদের চারপালে এক নবজাগ্রত দেশ এবং জাতি উম্মুখভাবে তার মৌলিক ভিত্তি অন্যেণ করছে। রাজনীতি, অর্থনীতি কিথ্বা শিক্ষার মতো জীবনের প্রতিটি অঙনে এই ভিত্তি অন্যেষণের কর্মঠ শ্রম সোচ্চার। এই জাতির আদিমতম পুরুষ হিশেবে আমাদেরকেও আজ আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সুদ়ঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে যেতে হবেআমাদের সাধনা, প্রতিভা, সত্ত এবং শ্রমের মৃল্যে। আর এই সুদ়় সুশৃষ্খল চারিত্র্যশক্তির যোগ্যতাই আমাদেরকে আগামী সাহিত্যের নেততত্বে নিয়ে যেতে পারে শুধু।

শেষ করার আগে আবার মনে হচ্ছে, ‘কথ্ঠস্বর’ এত দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে, প্রথম প্রকাশের সময়, ঘুণাকরেও মনে আসেনি। আজ মনে হচ্ছে যদি এ ভুল না হত, যদি জানতে পারতাম সেদিন বে দীর্ঘ দশটা বছরের ঝঞ্চা উৎরে বেঁচে থাকবে আমাদের এই ভালোবাসার সাম্পান, তবে হয়রো আরো একটু সতর্ক হতাম; সতর্ক পরিকল্পনায়, সনিষ্ঠ শ্রমে আরো একট্টু ফলবান করে তুলতে চেষ্টা করতাম আমাদরর প্রয়াসের, আনন্দের এই ফসলটিকে।

১৯৭৫

## ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত

## $\partial$

আমার বয়স তখন বড়জোর বছর বারো, সবে অষ্টম শ্রেণীতে উঠেছি। মামার বিয়ে উপলক্ষে পাবনা থেকে ট্রেনে ঢাকা পৌছে পরের দিনই আবার বরযাত্রীর দলের সছ্গে রংপুরের উদ্দেশে যাত্রা করতে হল। ট্রেনের একটা ইয়া বড় থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্ট পুরো রিজার্ভ করে পঞ্চাশ-ষাট জন বরযাত্রীর সঙ্গে ট্রেনে চেপে বসলাম।

বরযাত্রীদের অধিকাংশই বর্ষীয়ান-প্রায় সবাই মামা-খালু পর্যায়ের। এরইই মধ্যে আমরা ভাগনে দলের জনাতিনেক খুদে সদস্য। আমাদের তিনজনের একজন আমার ছোটভাই, আমার এক ক্লাস নিচে, সেভেনে পড়ে। অন্যজন সম্পক্কে মামাতোভাই, এসেছেন দিনাজপুর থেকে, নাম মিন্টু ভাই। সদ্য নাইন থেকে টেন-এ উঠেছেন। ওপরের ঠোটটর ওপর আসন্ন গগাঁফের রেখা খানিকটা খানিকটা বেয়ারা রকমেই স্পষ্ট।

জ্নে ছাড়ল রাত নটটায়। ঘন্টা দুই যেতে-না-যেতেই গালগল্পের সাথে সাথ্ে মুরুম্মিদের মধ্যে ব্যাপক আকারে ঢুলুনির মহামারী দেখা দিতে শুরু করল। কেউ ঝিমোতে লাগলেন বসে-্বসেই। তুলনামূলকভাবে বুড়োরা বয়সের সুবিধা নিয়ে কনিষ্ঠেদর ঠেলে সরিয়ে খানিকটা বাড়তি জায়গা দখল করে আধশোয়া অবস্থায় গাড়ির সজ্গে ঢুলতে লাগলেন। স্বয়ং বরকেও কম্পার্টমেন্টের একপাশে ঝিমোতে দেখা গেল। সারা কম্পার্টম্টে জুড়ে মানুষজনের জগতে একটা অজ্রুত অসাড়তা। মাঝেমষ্যে দুই-একজনের পরিত্ণ্ত নাকডাকার শব্দ আর ট্রেনর একঘেয়ে আওয়াজ ছাড়া কেনোকিছুই অনুভবগম্য নয়।

আমাদের তিনজনের বসার জায়গা দেয়া হয়েছিল কম্পার্টমেন্টের এককোণের একটা বেঞ্চিতে, খানিকটা ঠাসাঠাসি অবস্থায়। মিন্টুভাই বসেছিলেন একেবারে জানালার পাশে। হঠাৎ টের পেলাম ম্ট্টুভাই তার্ জায়গায় বসেই সাপের মতো ঘাড় উচু করে সারা কম্পার্টমমন্টে অবস্থাটা নিবিষ্টভাবে পরখ করে চলেছেন। একসময় আরো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে প্রায় উঠেই দঁডড়ালেন তিনি। ম্ট্টুভাইয়ের রহস্যজনক তৎপরতা আমাকে উৎকর্ণ করে তুলল। এক সময়, প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ লেষ হলে, কম্পার্টক্ট্টটার দিকে খানিকটট পিছন ফিরে, শেষবারের মভো সবকিছুর ওপর একটা ট্যারা চাউনি বুলিয়ে নিয়েই খপ করে পকেট থেকে তিনি সিগারেট আর দেশলাই বার করে বসলেন। এরপর

তিনি যা করলেন তার বিग্ময় এবং আত্্ক আজও আমাকে শিউরে তোলে। প্রথম ঝটকায় প্যাবেট থেকে খুট করে একটা সিগারেট বের করে নিলেন তিনি, তারপর চারধারে শেষবারের মরো সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়্যে দেশলাই জ্রেলে সেটা নির্বিকারে ধরিয়ে বসলেন।

আমার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। সারা কম্পার্টমেন্ট-ভরা প্রবীণদের কেউই প্রায় তখনো ঘুম্মেন নি, অধিকাংশই চোখ বুজ্ে ঢুলছেন, দুয়েকজন আধে-তন্দ্রায়। যেকেউ বে-কোনো মুহুর্তে বড় বড় লাল চোখ মেলে তাকালেই আপাদমস্তক ঘটনাটা ধরা পড়ে যাবে। কী হবে তখন? ভাবতেই আমার আপাদমন্তক কেঁপে উঠল। আমাদের সেই প্রবীণ-শাসিত ছেলেবেলায় এরকম ভয়ংক্র পরিস্থিতির কথা ভাবাও অসন্তব। কিন্তু মিন্টুভাই নির্বিকার। তাকিয়ে দেখলাম ম্যাজিশিয়ানদের মতো চার আঙুলের আড়ালে সিগারেটটা লুকিয়ে তীক্ষ্ সন্ধানী দৃষ্টিতে তিনি একেকবার সারা কম্পার্টমেন্টের দিকে তাকিয়ে দেখছেন এবং নিরাপদ বোঝামাত্র মাথা নিচু করে সিগারেটটায় একটা করে টান দিয়ে নিচ্ছেন। মিন্টুভাইয়ের দুoসাহস দেখে স্ত্ব হয়ে গেলাম। যে সিগারেটেে ছেলেবেলা থেকে আমাদের জন্য সশ্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও কেবলমাত্র বর্ষীয়ান ব্যবহার্য একধরনের উচ্চতর ভোগ্য হিশেবে সম্ভ্রম জানিয়ে এসেছি, আমার চেয়ে মাত্র দু-ক্লাস ওপরের যে কিশোর এক-পৃথিবী ঝুঁকির ভেতর সেই সিগারেট অবলীলায় টেনে যেতে পারে তাকে দেখে হতবাক হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কী?

আমাদের কৈশোরের এইসব আলোকসামান্য কিশোরেরাই আমাদের জীবনের ইদ্দ্রনাথ। আমরা টের পাই তারা আমাদের চেয়ে এত ওপরে এবং আমাদের অকিঞ্চিৎকর শক্তির তুলনায় এমন অসামান্য যে নিজেদের পরাজিত আর অভিভূত অবস্থান থেকে তাদর সেই দুর্ট্যেয়্য আর রহস্যময় অসাধারণত্বে বিসিত হয়ে থাকা ছাড়া আমাদের প্রায় কিছুই করার থাকে না।

আমাদ্রর শৈশবে এমনি এক বা একাধিক ই্দ্রনাথের মুখ্থেমুখি আমরা সবাই কমবেশি হই। আমার জীবনের পরবর্তী ইদ্দ্রনাথ খয়়ুল-খায়রুল আনাম সিদ্দিকী, পাবনা জিলা স্কুলে ক্লাস টেনে আমাদের ফার্স্ট বয়। ক্লাস ক্যাল্টেন খায়রুলের স্নিদ্ধ সপরাগ ব্যাক্তিত্ব সবার ওপর দিয়ে জ্রলজ্জল করত। সরকারি স্কুলে এসে ক্লাস নাইনে ভর্তি হয়েইই টের পেলাম, ক্লসের এই সেরা ছাত্রটি রহস্যময় সল্ম্যোহনে আমাকে টানহছ। সারাদিন স্ফুুলে খায়রুলের সঙ্গে কথা বলার পরেও ওকে নিয়ে আমার বিস্ময় শেষ হত না। খায়রুলদের বাসা ছিল স্কুলের পাশেই, আমার বাসা স্ফুল থেকে পুরো এক মাইল দূরে। প্রতিদিন বিকেলবেলা স্ফুলু থেকে বাসায় ফিরে হাতর বইগুলো টেবিলে ছুড়ে ফেলে সামান্য কিছু মুখ্য দিয়ে বা না দিয়েই ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য श゙টতে ছঁটতে আবার ওদের বাসায় চলে যেতাম। ততক্ষণ বিকেলের রোদ পড়ে গিয়ে সন্ক্যা নেমে এসেছে, খায়রুল হারিকেন জ্বালিয়ে পড়ার টেবিলে বসে গেছে। সন্ধ্যার পর ওর বাড়ির বাইরে বেরোনোর অনুমতি ছিল না। আমি ওর ঘরের জানালার বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিচ্বস্বরে ওর সঙ্গে ঘট্টার পর ঘন্টা কথা বলে আবারো একইরকম অপূর্ণতার যষ্ত্রণা নিয়ে বাসায় ফিরে আসতাম।

খায়রুলের আগে আরও এব-আধজন ছোট মাপের ইন্দ্রনাথের দেখা পাই নি তা নয়। আমাদের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর বব্ধু মজিদ এদেরই একজন। ফুট্বল মাঠে আস্থা আর ভরসার স্থল, সুঠামদেহী মজিদ আমার চোেে ছিল দুর্লভ জগতের বাসিন্দা। ওর স্বাস্য্য ও শক্তিমত্তার বৈভব ছিল বিস্ময়কর। খেলার মাঠে ওর গর্বিত অবস্থান আমার চোখে ওকে অসামান্য করে তুলত। আমি ওর শ্রেষ্ঠচ্বে অভিভূত হতাম।

আমার জীবনের পরবর্তী ইন্দ্রনাথ পেয়েছিলাম অনেকদিন পরে—বিষ্ববিদ্যালয় জীবনে। সে মোশতাক—কাজী মোশতাক হোসেন। আমাদের অসহায় করুণ তারুণ্যের আবেগ-বিস্তস্ত নির্বুদ্ধিতার জগতে মোশতাকের শান্ত নির্বিকার অভ্রভেদী চরিত্র আমার চোখে বিশ্ময় জাগাত। অশ্রুবিধ্বস্ত বৌবনে একজন উদ্দাম যুবক কীভাবে এয়ন নিরাসক্ত থাকতে পারে—আমি কিছুতেই সেই রহস্যের অন্ত পেতাম না। এক ব্যাখ্যাতীত আকর্ষণ আমাকে মোশত়াকের দিকে টানত। ওকে আমাদের চেয়ে অনেক বড় মনে হত। আমাদের জীবনে কেবল কৈশোরেই যে এইসব ইন্দ্রনাথের দেখা আমরা পাই তা নয়, বৌবনে, এমনকি প্রবীণ বয়স্েও আমরা এমনি ইন্দ্রনাথের দেখা পেতে পারি। মোশতাক ছিল আমার যৌবনের ইন্দ্রনাথ।

আমার জীবনের সর্বশেষ ইন্দ্রনাথের দেখা পাই প্রায় জীবনের পরিণত পর্বে-আমার আটত্রিশ-উনচষ্شিশ বছর বয়সের দিকে। এই ইই্দ্রনাথ ষাটের দশকের ঢাকা বেতারের কর্ণধার এবং সে-্যুগের ঢাকা শহরের অন্যতম কিংবদন্তি আশরাফউজ্জামান খান। তাঁর সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয় তখন তাঁর বয়স চৌষট্টি-প্য়ষট্টির মরো। ওই বয়সেও সব ব্যাপারে কাঠবেরালির মতো তাঁর উৎসুক ক্ষিপ্র ও অশ্রান্ত উৎসাহ আর উচ্ছল চটুল্ল ও নৃত্যণীল প্রকৃতি ছিল পৃথিবীর প্রথমদিনের মতোই তরুণ। ছবি आঁকা, শিকার, সঙীত, লেখালেখি, ভ্রমণ বা ফটোগ্রাফি থেকে সুস্বাদু রান্নাবান্না, নয়নলোডন জুতো তৈরি থেকে ইলেকট্টনিক্সের হাজারো ব্যাপারে অফুরন্ত কৌতূহল-আতিথ্য-মধুর ও চির-তরুণ এই মানুষটিকে আমার চোখে বিশ্ময়কর করে তোলে। সে আপ্লুত বিস্ময়কে আজও আমি অতিক্রুম করতে পারি নি।

## ২

শ্রীকান্ত উপন্যাসের সূচনা থেকেই শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথ চরিত্রের এই অসাধারণত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যুগযুগান্তর ধরে আজানুলম্বিত বাহুর ভেতর ভারতীয় সভ্যতা যে অলৌকিক্তেন মহিমা প্রত্যক্ষ করেছে, প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে ইন্দ্রনাথের সেই আজানুলম্বিত বাহ্হর উম্মেখ করে ইন্দ্রনাথের চরিত্রের অসাধারণত্তের দিকে তিনি অঙ্গু নি নির্দেশ করেছেন। এর পর একের পর এক ঘটনার ভেতর দিয়ে তিনি ইন্দ্রনাথের এই অসামান্যতাকে ক্রমবর্ধমানভাবে জাজ্রল্যমান করেছেন।

প্রথম দ্যে্যেই সে आবির্ভূত হয়েছে বিপদ-মুহূর্তের রহস্যময় ও অপ্রত্যাশিত ত্রাণকর্ত হিশেবে। কোথা থেকে কেন এবং কীভাবে সন্ধ্যার আলো-আাধারির ভেতর

সে হঠাৎ এসে হাজির হয় তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা বোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু টের পাওয়া যায় এই ধরনের অসহায় ও পথ-হারান্না মুহূর্তে দৈব-প্রেরিত ভাবে যে ব্যক্তিটি অবধারিত ত্রাতা হিশেবে উপস্থিত হবার জন্য নির্ধারিত, সে ইন্দ্রনাথ। লেখকের বর্ণনায় ইদ্দ্রনাথের অতীত জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় সেখানেও সে উজ্দ্রল :
"তথन ই"্দুলুও সে অার পড়़ না। ঔনিয়াছিলাম হেডমস্টোর মহশয় অবিচার করিয়া তাহার মাথায় গাধার দুণি দিবার আয়োজন করিতেই সে মর্মাহত ছইয়া অকশ্ম্মাৎ হেড্যন্টারের পিঠের উপর কি এবটা করিয়া, মৃণাভরে ইস্দুলের রেলিং ডিপাফয়া বাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল, আর যায় নাই। অনেকদিন পরে তাহার মুখেই তনিয়াছিলাম সে
 একসময়্য সে তঁছার গ্থহ্থিদ্ধ শিখাট কঁঁচি দিয়া কাটিয়া ছেট কর্রিয়া দিয়াছিল মাত্। বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় নাই। কারণ পণিতজী বাড় িিয়া তহার নিজের শিখাটি নিজ্রের চপকানের পকেটেই ফিরিয়া পাইয়াছিলেন-ল্যেয়া যায় নাই। তथাপি কেন বে পণ্তিতির রাগ পড়় নাই এবং হেড্যাস্টারের কাছ্ নালিশ করিয়াছিলেন-লে ক্থা আজ পর্যন্ত ই্দ্র বুবিতে পারে নাই; কিন্ত এট সে ঠিক বুঝিয়াছিল ঝে-ইস্দুল হইতে রেলিং ডিছাইয়া বাড়ি আসিবার পथ প্রস্তুত করিয়া লইলে, তथায় ফিরিয়া যাইবার পশ গেটের ভিতর দিয়া আর গায়ই গ্যেলা থাকে ন।। কিক্তু গ্খেলা ছিল কি ছিল না, এ দেখিবার সখও তাহার আদৌ ছিল না। এমনকি মাथার উপর দশ-বিশ জন অভিভাবক थাকা সৰ্জে কেহ কোনমতেই আর ডহার মুখ
 হাতে তুলিল। ত্ন হইতে সে সারাদিন গসায নৌকার উপর। তহার নিজ্জের এক্খানা ছোট ডিজি ছিল ; জল নাই, ঝড় নাই, দিন নাই, রাত নাই-একা তাহারই উপর। হ ঠাৎ হয়ত একদিন সে পপিম্মের গছার এবটনা স্রোতে পানসি ভাসাইয়া দিয়া, হাল ধরিয়া চূপ করিয়া বসিয়া রহিল-দশ পনের দিন আর তাহর কোন উল্দশই পাওয়া গেল না।"
একের পর এক ঘটনার ভেতর দিয়ে ক্রমাগতভাবে অসাধারণত্বের দিকে এগিয়ে গেছে ইন্দ্রনাথ। সমজ পরিপার্শ্শের কাছে আত্মসমর্পিত কিশোর শ্রীকান্ত যে বয়সে নিজের ভীরু অপারগতার করুণ জগতে অসহায়ভাবে সং্কুচিত, সেই বয়সে চারপাশের কঠঠার সামাজিক আধিপত্যকে সহজাত শক্তিতে তাচ্ছিল্য করে দুoসাহসের অভাবনীয় নায়ক হিসেবে তার সামনে ইন্দ্রনাথ আবির্ভ্ভত।

ভয়হীন, ভ্রক্ষেপছীন, পরোয়া-পরোয়ানাইীন এক সম্পূর্ণ স্বাধীন পৃথিবীর সার্বভভৗম ও একচ্ছ্র অধীশীর সে ; নিজের মুক্ত ও আন্দময় চৈতন্যের একক ভোক্ত ও রসাম্বাদনকারী। তার শক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয়, পারিপাৰ্শ্বিক পৃথিবীর প্রতি তার নির্বিকার ও সার্বিক ভ্রক্ষেপীনতায়। প্রথম দৃশ্যে তার চরিত্রের যে অসামান্যতা আমাদের চোখে বিস্ময়ের রং লাগিয়ে দিয়েছে, পরের প্রতিটা ঘটনার ভেতর দিয়ে সেই বিস্ময় ক্রমাগতভাবে বর্ণিল হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এতবড় অসাধারণত্ব এই জগতের বাস্তব হতে পারে না। এইজন্যে ইন্দ্রনাথ লেষপর্যন্ত জীবনের বাস্তব নয়, স্বপ্ন। স্বপ্ন দিনের

বিষয় নয়, রাতের। তাই ইদ্দ্রনাথকে আমরা দেখি রাতে, দিনে নয়। গছার তীব্র হিস্দ্র মাছ্ধরার মসিকৃষ্ণ জগৎ, রয়েল বেক্গল টাইগারের অন্ধকার ঘুটঘুটে পৃথিবী বা নতুনদার অত্যাচারী সাম্রাজ্যের বিমর্ষ কালো জগৎ, সবই রাত। সে রাত নতুনদার অধ্যায়ের মতো কখনো জোছনাথ্রিত, ক্থনো মাছধরার নিকষ-কালো রোমশ রাতের মতো জোছনাছীনকিন্তু রাত। ইদ্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভবের সন্ধ্যার আলো-আাধারির পৃথিবী বা জনমানবহীন ঘন জঙ্গলের ভেতর শাহজীর আস্তানার আকীণ অন্ধকার—স্গেও রাত। দিনের মতো রাত। রাতের বাইরে ইদ্দ্রনাথ অচিন্তনীয়। রামায়ণের রাক্ষসদের মতোই রাতে সে শক্তিশালী।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় একটা ঘটনার উম্মেখ করেছেন। সেটা এরকম : রবীীদ্দ্রনাথকে একবার এক স্বাক্ষর-শিকারি প্রশ্ম করেছিল : আপনার শ্রেষ্ঠ কবিতা কোন্টি? রবীদ্দ্রনাথ উত্তর দিয়েছিলেন : Nature abhors superlatives. ‘অতিরকম বড়কে প্রকৃতি সহ্য করে না! আমাদের আজকের এই পৃথিবীও একদিন ডাইনোসরাস-্র্রন্টোসরাসের মতো দানবাকৃতির অতিকায় প্রাণীর পদভারে প্রকম্পিত ছিল, তারা পৃথ্বীীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। এমন অবিবেচক সৃষ্টিছাড়া বিবাশ প্রকৃতির অনুম্মোদন পায় না। আজ প্রयুক্তি, তথ্য, সমরাশ্ত্র আর ভোগ্যপণ্যের বিপুল উৎপাদনের যে উৎভূমিক বিশাল বিকাশ দেখা যাচ্ছে, মানবজাতি তাকে শমিত করে আনার সুবিবেচনা না দেখালে একেও কি প্রকৃতি সহ্য করবে ? হয়তো মানবজাতিও একদিন তার ঐসব উচ্চাকাब্ফী ম্ড় পূর্বসূরীদের মতো একই পরিচয়হীনতার অতলে হারিয়ে যাবে। ডাইনোসরদের বহ্শ শরীরে বড় হয়েছিল, আধুনিক মানুষ বড় হয়ে উঠেছে মগজে। দুটো একই রকম বিপজ্জনক। ইন্দ্রনাথ্থের অসাধরণত্বের এই অতিজাগতিক বিকাশ প্রকৃতিবিরুদ্ধ, মানবজাতির স্বাভাবিক সীমা-অতিক্রমী। এইজন্যে তা মনুষ্যত্তের আলো নয়, আলেয়া। এত অমিত শক্তির অধিকারী হয়েও ইদ্দ্রনাথ তাই এমন ফ্ষণজীবী। মানবতার রাস্তায় প্রত্যাখ্যাত এবং অবাঞ্ছিত একটা পথচলতি গম্পমা|্র। উপন্যাসের সূচনায় তার আচমকা এবং বিস্ময়কর আবির্ভাবের মতো আচমকা এবং নিরষ্কুশ তার প্রস্থান।

আগেই বলেছি, শ্রীকান্ত উপন্যাসে ই্দ্রনাথের অসাধারণত্ব সূচনা থেকেই। তার এই অসাধারণত্ব শ্রীকান্তের কাছেও স্পষ্ট। একেকবার তার সজ্গে বন্ধুত্ব করার অসম্ভব ভাবনাও শ্রীকান্তের মনে জাগে। কিন্তু তার পরেই তার সঙ্গে নিজের দুস্তর পার্থক্য এবং নিজের অকিঞ্ণিৎকরতা তাকে মুষড়ে দেয় : ‘কিন্তু কেমন করিয়া ভাব করি। সে যে আমার অনেক উচ্চে।'

হ্যা, অনেক ওপরে ইদ্দ্রনাথ, অनীকের কিনারায়। ইদ্দ্রনাথের ঐশ্রী ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেকে সে দেখতে পায় সম্পুর্ণ পরাজিত ও অসহায় অবস্থায়। এমন ব্যবধানকে কী করে অতিক্রম করা সম্তব!

আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করতে পারি ইন্দ্দনাথের চরিত্রের অসামান্যতার উৎসগুলো কোথায় কোথায়। অন্তত একটা জায়গায় তার স্বাতন্ত্র স্পষ্ট। সেটা হল, তার অবস্থান আমাদের বাস্তব পৃথিবীর সম্পূর্ণ বাইরে। মানুষের সমাজের সে কেউ নয়। পৃথিবীতে সে

সম্পুর্ণ বহিরাগত, জন্মগত একাকী। সে পুর্ণা স্বধীী। নিজের অলৌকিক লঘুর্বে সমাজপৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে চকিতে হারিয়ে-যাওয়া এক পশলা পলায়মান বৃট্টি। তার বাস্ত্ব পরিচয়ও এ কারণেই এই উপন্যাসে খুব স্পষ্ট নয়। একপর্যায়ে জানা যায় সে ‘রায়েদের ইদ্দ্র', কিন্তু কোথাকার কোন্ রায়েদের তার স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় না। স্কুল ছাড়ার সঙ্গে সক্গে সং্সারের সক্গে এই সম্পর্কের মোটামুটি পরিসমাপ্তি।

এরপরই তার উদ্দেশ্যহীন উপ্লসিত আন্দ্সসত্তার নিশিন্ত ও পরপূর্ণ উদ্বেধন। যে বয়সে পৃথিবীব্যাপী অসহায়তার ভেতর আমরা আমাদের চারপাশের সমাজ সং্সারের কাছে করুণভাবে সমর্পিত আশ্রিত হয়ে থাকি, সেই বয়সে সহজাত শক্তির দুর্লভ আনুকূল্যে সেই মায়াজাল থেকে সে সম্পুর্ণ মুক্ত। <ে-কোনো মানুষের পক্ষেই জীবনের প্রতি এই নিল্লিপ্তু বিস্য়কর। এই নিল্লিপ্তুতা তাকে চমকপ্পদ আর অতিলৌকিক করে তোলে, তার চরিত্রের গায়ে অনন্যসাধারণত্বের ছোপ লাগায়।

ইন্দ্রনাথের প্রকৃতির এই বিস্ময়কর নির্লিপুতা মূলতত দুটি ব্যপারে। এক, তার চরিতে ভয়ের সম্পূর অনুপস্থিতিতে ; দুই, চারপাশের বাস্তব জগতের প্রতি তার নির্বিকার অচেতনতায়। আশ্চর্যভাবে ভয়হীন এই ইন্দ্রনাথ। তার ভীতিশূন্যতা এমন পাশবিক যে তার প্রতিটা পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গ প্রতিমূহূর্তে সে আমাদের আশক্কাগ্রস্ত করে রাখে। নিজ্রেকে ভুল করে ইন্দ্রনাথ ভেবে অমাবস্যার রাত্রে শ্যানানঘাটের সুগভীর ভীতির ভেতর শ্রীকান্ত টের পেয়েছিল নিজেকে যতই সে ইন্দ্রনাথ ভাবার অপচেষ্টা করুক না কেন, আসলে সে ইন্দ্রনাথ নয়। ইন্দ্রনাথের নিরক্ষুশ ভীতিশূন্যতা তার শক্তির অতীত। এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রনাথের এই নির্ভীকত তার চরিত্রের কোন্ ব্যতিত্রু্ী বৈশিষ্য থেকে জাগ্রত, তা নিয়ে ক্ষণিকের জন্যে ভেবে নেওয়া যেতে পারে।

আমরা আগেই লক্ষ করেছি, ইন্দ্রনাথ আচর্যরকম স্বল্পায়ু। উপন্যাসের কাহিনী থেকে তার প্রস্থান এমন আকসিমক, অগ্রহণযোগ্য এবং বেদনাদায়ক যে বই্এর কাহিনীর শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তা আমাদের স্মৃতিভারাতুর করে রাখে। তার প্রস্থানের সঙ্গে সঞ্গে আমরা উপন্যাসের নায়ক-বিয়োগের কষ্ট পাই। এখন প্রশ্ন, এমন অতিমানবিক শক্তির অধিকারী হয়েও এমন অপ্রস্ফুটিত অবস্থায় কেন তাকে শেষ হতে হল ? তার ভেতর যে দুর্জয় অতিমানবিক অসামান্যত, তা কি তবে উজ্জ্রল, ত্বকস্সর্বস্ব ও তলহীন একটা আপাত বিভ্রম? মানবিক পৃর্ণত্大ের ক্ষেত্রে কিছু কিছু জরুরি জায়গায় সে কি অসম্পুর্ণ ? অতিলৌকিক শক্তি কি তার মানবিক অস্তিত্বের কোনো অস্বাভাবিক শুন্যতা থেকে জাগ্রত ? আমার মনে হয় ব্যাপারটা কৌতূহলোদ্দীপক।

প্রকৃতি-জগতে মানুষের বিকাশ প্রকৃতির মতোই। সে শিশু হয়ে জন্মায়, তারপর শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে থৌবন, থ্যীবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব-বার্বক্য হয়ে তার নিঃশব্দ প্রস্থান। সুখ্খে-দুঞ্থে, শক্তিতে-দুর্বলতায় সে তীব্র-প্রখর একটা একরৈখিক গতি-এই পৃথিবীতে আর দশটা মানুষের সজ্গ প্রায় পুরোপুরিই ভেদাভেদরহিত। এরই মধ্যে, কারো মানসিক বৃত্তিগুলোর কোনো কোনো ক্কেত্র যদি আর দশজনের তুলনায় অতিবিকশিত বা

অবিকশিত হয় তবে সে মানুষ, ঐ ব্যতিক্রম্রের কারণে, আমাদের চোvে দুর্বোধ্য আর বিস্য়কর বলে প্রতিভাত হয়ে পড়়।

অনেকেরই হয়তো মনে আছে বছর বিশেক আগে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে খলিলউল্লাহ নামে একজন অসুস্থ মানুষ<ে খুঁজ্ে পাওয়া গিয়েছিল যে লুকিয়ে লুকিয়ে মৃতমানুষ্র কলজে খেয়ে পরিত্প্তি পেত। খবরটা বের হবার সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশ প্রচণ্ড স্নায়বিক আঘাতে এমনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে রাতারাতি খলিলউল্মাহ দেশের সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়। সবার চোখে সে প্রতিভাত হয় মানবজাতির পক্ষে বিপজ্জনক এক কদাকার নরখাদক হিসেবে। কিস্তু যতদূর জানা যায়, তার ওপর সে-সময় যে পৈশাচিকতা আরোপ করার চেষ্টা চলেছিল, আসল ব্যাপারটা তেমন কিছুই ছিল না। কোনো হিং্স্র বা নারকীয় বৃত্তির তাড়নায় সে অমনটা করত না। মানুষ্ের মস্তিষ্ষের যে অশ্শটা ঘৃণার উৎপত্তির জন্য দায়ী, তার মস্তিষ্ফের সেই অণ্শটা ছিল অবিকশিত। ফলে তার মধ্যে ঘৃাার অনুভূতি না-থাকায় মরা মানুষ্রে কলজে এবং সুস্বাদু রকক্তিম আপেলের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না তার কাছে।এই অবিকশিত মানসিক অবস্থার কারণে যকৃতভক্ষণের মতো ঘৃণ্য এবং রোমহর্ষক কাজ সে অবলীলায় করে যেতে পারত।

ইন্দ্রনাথ চরিত্রের শারীর-মানসিক ভিত্তি নিয়ে ভাবতে গেলে আমার মনে হয় ইন্দ্রনাথও হয়তো ছিল এমন এক খলিলউল্মাহ, অনুভূতির কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে তারই মতো এক অবিকশিত মানুষ। পার্থক্য কেবল একটা ছোট্ট জায়গায়। খলিলুল্মাহ্র মস্তিষ্ষের ঘৃণার জীবকোষগুলো ছিল অবিকশিত, ইন্দ্রনাথের মস্তিষ্ফের ভয়ের জীবকোষগুলে।। তাই সে এমন অমানুষিকরকমে দুঃসাহসী। এই নিরঙ্কুশ ভীতিশূন্যতা আতঙ্ককর এবং অত্যাচারী। তার এই ব্যাপারটা আমাদের থেকে এত আলাদা যে আমরা কিছুতেই তার এই বিস্ময়কে অতিক্রম করতে পারি না।

এই অসম্প্পূর্ণতার কারণেই ইদ্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটা দিক এমন অসাধারণ। যেভাবে জোছনারাতে বিষাক্ত সাপে ভরা গোসাই-ব্বাগানের ভেতর দিয়ে নিপ্চিন্তমনে বাশশি বাজাতে বাজাতে সে চলে যায়, ক্লাসে ঘুমন্ত পণ্তিত মশাইয়ের টিকি কেটে আবার তা তাঁরই পকেটে রেথ্থ দেয়, যেতাবে দিনের পর দিন গগার প্রমত্ত হিংস্র জলস্রোতের ওপর একল্লা ডিভিতে প্রকৃতি-রাজ্যের একচ্ছ্র সম্রাটের মতো সে ঘুরে বেড়ায়; ঘুটঘুটে রাতে মাছ চুরির বিপজ্জনক অভিযানে ছিপ্র্র স্রোত, সাপ আর যৃত্যুকে তাচ্ছিল্য করে এগিয়ে চলে বা লঠন হাতে বাঘ দেখার আত্মঘাতী দুঃসসাহসে পা বাড়ায়, তা একজন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে অচিন্ত্যনীয়। ভয়ের ব্যাপারে সে শিশুদেরই মতোই অবিকশিত ও অ-মানুষ।

আমার ধারণা এইসব অবিকশিত মানুষ্রোই আমাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের ইন্দ্রনাথ। আমার নিজের জীবনের ইদ্দ্রনাথদের দিকে ফিরে তাকালে অনেকটা এরকম প্রমাণই মেলে। যতদূর বুঝতে পারি ম্ট্টিভাই ছিলেন ভয়ের অনুভূতিহীন, খায়রুল কৈলোরহীন, মোস্তাক ভৌবনহীন এবং আশরাফুজ্জামান খান ভৌবন-প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্যীীন। মে বয়সে যার কাছে যা প্রত্যাশিত ছিল তারা ছিল তার বিপরীত, এইজন্যেই
 আমার দেখা হত, যেমন আশরাফুজ্জামান খানের যদি দেখা পেতাম আমার কিশোর বয়সে-আমারই মতো অনুভূতিময়, চ্চ্চল, উচ্ছল একজন উচ্ছিত কিশোর হিশেবে, কিংবা বয়সের তুলনায় পরিণত খায়রুল, মোস্তাক বা মিন্টুভাইয়ের দেখা পেতাম আমার জীবনের পরিণত পর্যায়ে-তবে তারা হয়ততে আমার চোখ্থ এত অসামান্য হয়ে দেখা দিত না।

মানস-গঠনে অবিকশিত বনে জীবনের দায়িত্বণীল সং্গাামের সামনে এদের অনেকেই বেশিদিন দ̆ঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তাদের শক্তি ফুরির্যে যায়। টের পাওয়া যায়, তাদের যেসব বৈশিষ্ট্যকে শক্তি বলে ভুল করা হয়েছিল, আসলে সেগুলো তাদের দুর্বলতা, তাদের ব্যক্তিত্বের অপরিণত ও প্রতিবন্ধী অবস্থা। ফলে উল্চার মতো বিচ্ছুরিত হয়ে আবার উন্ধারই মতন তারা হারিয়ে যায়। হারিয়েছিল ই-্দ্রনাথও। ইদ্দ্রনাথের অসামান্যতাকে আমাদের চেতনায় ভাস্বর করে রাখার জন্যেই হয়তো তাকে আমাদের সামনে আর ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন নি শরৎন্দ্র। যদি করতেন-তবে হয়তো দেখা যেত আর দশটা আটপ্পেরে মানুষ্ের মতো পৃথিবীর উছ্ছিষ্ট হিসেবে নামগোত্রীনভাবে সে শেষ হয়েছে। ইন্দ্রনাহ্থে জীবনে লেষপর্যন্ত কী ঘটেছিল জানি না, কিন্তু আমার জীবনের ইদ্দ্রনাথদের পরিণতি আমি দেখ্খেি। আমার কৈশোর-বৌবনের সেই অভাবিত ই্দ্রনাথদের অনেকেই অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যইীনভাবে নিজ নিজ জীবন নিঃশোষিত করেছে।

## $৩$

আমরা লক্ষ করেছি, উপন্যাসের ভেতর থেকে একসময় আচমকা হারিয়ে যায় ইদ্দ্রনাথ। হারিয়ে যায়, কিন্তু আগাগোড়া উপন্যাস জুড়ে বাস্তব এবং স্বপ্নের পরস্পরবিরোধী দ্বল্মে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে «ে-মানুষটি উপন্যাসের প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে শেষপর্যন্ত বেচচ থাকে, সে শ্রীকান্ত। এখন প্রশ্ন : সারভাইবাল অফ দি ফিটেন্ট-যোগ্যতমই টিকে থাকে--প্রকৃতিজগতের এই নিয়ম যদি সত্যি হয় তবে ইন্দ্রনাথ কেন টিকে থাকল না শেষ অব্দি ? কেন টিকে থাকল শ্রীকান্ত, এমনকি ঐ দুজনের ভেতরেও যে ‘ছোট’ ? যদি তা না एয় তবে তার আকস্মিক বিলুপ্তির কারণ কী?

ইদ্দ্রনাথের মতো শ্রীকান্তও রক্তু-্রকৃতিতে যাযাবর। দুজনের কারও জীবনই বাস্তব পৃথিবীর ভ্তের আবর্তিত নয়। দুজনই সমজবিচ্যুত, নিঃ্সঙ, ব্যতিক্রম। বক্কিমের কমলাকান্তের মতো ‘অন্তরে অন্তরে সন্ন্যসসী। যুগযুগান্তের গৃহত্যাগী ভারতীয় ঐতিহ্েের উত্তরসূরী দুজনেই ; সুদূাভিসারী এবং পৃথ্বী থেকে দুন্নীরিক্য মহাশূন্যে ছিটিকে হারিয়ে যাওয়া নক্ষত্র । তবু দুজনের পার্থক্য দুস্তর। ই্দ্রনাথ কোনোকিছুর সজ্গে মমতায় আবদ্ধ নয় । থাকলেও তার জীবনের মমতার আশ্রয়গুলো, অন্নদাদিদির মতো, রহস্যজনকভাবে হারিয়ে গিত্যে, তাকে নিয়তিনির্ধারিত একাকিম্বের বেলাভূমিতে বারবার ফেরত দিয়ে যায়। শিশুর মতোই সে সহজ, নিষ্ঠুর ও নতুন। তার ভেতর কেবলি তীব্র ক্রূর ছুটে চলার অবিশ্রান্ত আকুতি, পেছনে ফিরে তাকানো নেই। সে কেবল গতির প্রতি নতজানু, বিরতির নয়।

শ্রীকান্তের গল্প অনেকটাই অন্যরকম। গরিবের ছেলে শ্রীকান্ত আর দশটা গতানুগতিক মানুষের মতো পড়াশোনা করে সংসারের এককোণে কোনোরকম একটু জায়গা পাবার আশায় গ্রাম ছেড়ে মফস্বল শহরের মামাবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। মানুষের গৃহ, প্রেম, প্রণয়ের ভেতর গভীর শিকড় ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সে একজন অনুভূতিময় মানবীয় বৃক্ষ। আবার একই সঙ্গে তার ভেতর কাজ করে গৃহছাড়া প্রকৃতি। কিন্তু জীবনের সন্গে হার্দ্য সম্পর্কের কারণে তা পরিপূর্ণ সক্রিয়তা পায় না। এইজন্যে দরকার পড়ে ইন্দ্রনাথের। ইন্দ্রনাথ হয়ে দাঁড়ায় তার জীবন-দেবতা, তার উদ্বুদ্ধকারী প্ররোচক। শ্রীকান্তকে সে দ্বিধা-ভীরুতার নিষ্রিয় পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বিচ্ছিন্ন করে কিন্তু জীবনের একান্ত কামনা থেকে পুরাপুরি মুক্তি দিতে পারে না। ভেতরে ভেতরে সে থেকে যায় জীবনের অশ্রুময় নিঃসঙ্গ আকাক্ফী। ঘরের ও পথের পরস্পরবিরোধী সংঘাতের ভেতর থেকে তার মধ্যে জন্ম নেয় একজন দ্বন্্ব-রক্তিম মানুষ। ‘মানুষ্ের ধর্ম বইয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘর ও পথ্ের মিলন সম্বন্ধে লিখ্েেছেন :
‘পথ চলেছিল একটlনা বাইরের দিকে, তার নিজের মধ্যে নিজের কোনো অর্থ ছিল না। পৌছল এসে ঘরে। আরম্ভ হল ভিতরের লালা।’
না, ঘরের এই পরিত্প্তিষধুর লীলার জগতে পৌছোতে পারে নি শ্রীকান্ত, রাস্তাও তাকে আশ্রয় দেয় নি। একবার মরীচিকা, একবার মরুদ্যানের বিরোধী হাতছানিতে প্রতারিত হতে হতে আত্রবিভক্ত শ্রীকান্ত নিজেরই ভেতরকার দুই বিপরীত সত্তার রক্তাঘাতের ভেতর নিজেকে আবিক্চার করেছে এক অবসন্ন নিঃসঙ্গ ও রক্তাক্ত মানুষ হিসেবে। সে হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘টু বি অর নট টু বি-এর দ্বন্বে ফ্ষতবিক্ষত হামলেট-ঘর আর পারের প্রতিদ্ব্দী স্বপ্নে প্রতারিত এবং পতিত :
'ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে
পারে যারা যাবার গেছে পারে,
ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।
ফুলের বার নেইকো আর ফসল যার ফলল না-
চোখের জল ফেলতে হাসি পায়-
দিন্নে আলো যার ফুরাল সাঁঝ小ে আলো ম্রলল না,
সেই এসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়,
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলাশ্যের লেষ পেয়ায়|’
না, শ্রীকান্তকে নিয়ে যাবার কেউ নেই, ধরে রাখারও না। দুই বিরোধী আকর্ষণের ভেতর থেকে এখানেই তার ভেতরকার বেদনাবান ও উচ্চায়ত মানুষটির জন্ম। এখানেই সে সত্যিকার বড়, ই্দ্দনাথের চাইতেও।

ইদ্দ্রনাথ তীর্র, প্রখর, একরেখিক। তার প্রিয় গস্গার হিং্স্র উচ্ছিত জলধারার মতোই সে

भিপ্প এবং খরস্রোতা। জীবনান্দ দাশের কবিতার উজ্দ্বল সিন্ধু সারসের মতো তারও 'অতীত নেই, স্মৃতি নেই, বুকে নেই আকীর ধূসর পাণুলিপি।' নির্ভার বলেই সে এমন তীত্র এবং ক্ষুরধার হতে পেরেছে। বাইরের বা ভেতরকার কোনো ব্যাঘাত বা বিরোধ অতিক্রমমর দায় থেকে সে প্রাকৃতিকভাবে মুক্ত। ঈব্বরের মতোই সে স্বতঃ্ত্ফূর্ত, স্বয়ম্রূ এবং অবলীল। গভীরতাহীন বলৌই এমন গতিমান, অসম্পূর্ণততর কারcেই এমন অবিব্বাস্য। জ্ট্রু ও একপেশে শিকপীদের মতোই সে তীব্র, উজ্দ্রল, মৌলিক ও ব্যতিক্রমী।

শ্রীকান্তের প্রকৃতি এসব জায়গায় ইন্দ্রনাথের থেকে অনেকটাই আলাদা। সে ইন্দ্রনাথের মতো জন্মবন্ধনহীন নয়—নয় বাস্তবের ব্যাপারে অচেতন, বোধহীন। কখনো বাস্তবের, কখনো সুদূরের আকর্ষণের ভেতর প্রোথিত এক বেদনাব্যথিত সত্তা সে। পরস্পরবিরোধী জীবনের মমতায় ও দায়িত্বে দ্বিমাত্রিক। এই দুই মাত্রার পরম্পরবিরোধী অভিঘাতে তার দ্বিমাত্রিকতা একসময় ত্রিমাত্রিক-বহুমাত্রিক হয়ে অজস্রমাত্রিক হয়ে যায়, সে আমাদের চোখে ধীরে ধীরে অতলাাত্ত হয়ে ওঠে।

আগেই দেখেছি, জন্মগতভাবে ইন্দ্রনাথ ভয় ও বাস্তবের বাইরে। এই দুটো গুরুত্তপূর্ণ ও শক্তিশালী মানসিক বৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামের দরকার থেকে সে মুক্ত। কিস্তু বাস্তব সংসারের জন্যে আকূুি জন্মান্ধ বলে (বহি্মিপিতিতার দরকারে), শ্রীকান্তকে ঐসব মোহ অতিক্রম করে এগোতে হয়। আবার অতিক্রম করেও ঐ জান্তব আকুতির হাত থেকে তার নিষ্ধৃতি মেলে না। ফিরে এলেও সুদূরচারী হৃদয়ের ক্রন্দন তাকে ভারাত্রান্ত করে রাখে। জ-্মপ্রকৃতির সহ্গে প্রতিমুহুর্তের সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ঐ প্রকৃতিকে খানিকটট জয় করে খানিকট। পরাজিত অবস্থায় তাকে এগোতে হয়। শ্রীকান্তের জীবনপরিক্রমণ এজন্যেই হয়ে পড়ে ব্যাপকতর সং্গামের ইতিহাস।

এইখানেই সে হয়ে ওঠে আরও মানবিক এবং সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ক্রমবিকশিত হওয়া পূর্ণতর মানুষ। এইখানেই সে আপাত-বিস্ময়কর ও উপরতলসর্বস্ব ইন্দ্রনাথের একরৈখিক অসম্পৃর্ণতার ওপরে, তার আপাত অসামান্যতার চাইতে বড়।

অন্নদাদিদির বাড়ির দিকে যাবার পথে শ্রীকান্তের মনে প্রশ্ন জেগেছিল : কে এই ইন্দ্রনাথ। সে কি মানুষ ? পশ ? না দেবতা? আমার ধারণা ইন্দ্রনাথ ঐ তিনেরই সমাহার। তবে দেবতা আর পশুই সে বেশি পরিমাণে, মনুষ কম অংশ। পশুর মতো দেবতাও একরৈখিক। যার ভেতর প্রকৃতির দ্বিমাত্রিকতা সপরিসরভাবে বিকশিত হয়েছে, আগেই বলেছি, সে শ্রীকান্ত। এইজন্যে শ্রীকান্ত শেষপর্যন্ত মানুষ-দেবতা ও পশ্তু এই দুয়ের চেয়ে আলাদা এবং মিলিতভাবে ঊভয়ের চেয়ে বড়। বড় এ কারণে সে ইদ্দ্রনাথের চাইতেও-তার দেবতা ও পশুর অন্দ্দ্য ও আসুরিক শংকর-জন্মের চাইতেও। এইজন্যেই আপাতদৃষ্টিতে নক্ষত্রের মতে তুচ্ছ ও অনুজ্জ্gল কিল্তু প্রকৃত পরিচয়ে রহস্যময় ও গভীর শ্রীকন্ত জীবনের দীর্ঘ পরিক্রমাকে উপন্যাসের শেষ অব্দি ধারণ করে রাvে। কিন্তু ইন্দ্রনাথ-তীব্র উজ্জ্রল ও প্রজ্জ্ঞলিত নক্ষত্রকণা-উন্কার মতোই ক্ষপিকের প্রজ্জ্qলনে আকাশ মিকিয়ে, অবিমিশ্র অন্ধকারে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। যোগ্যতর নয় বলেই হারিয়ে যায়।

## জনপ্রিয় লেখকরা কি অলেখক?


#### Abstract

$\partial$ বাংলাসাহিত্যে অনেক জনপ্রিয় লেখক এসেছেন, কিন্তু হুমায়ন আহমেদের সমান জনপ্রিয় কেউ হন নি। এ ব্যাপারে তাঁর সাফল্য একটি সম্মানজনক স্বীকৃতি দাবি করে। তাঁর থে-কোনো বই বেরোবার সাঙ্গ সগেই বিক্রি হয়ে যায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার কপি। আমদের সাহিত্যের হতদরিদ্দি প্রেক্মাপটে এই সংখ্যা সত্যি সত্যি অবিশ্বাস্য। এদেশের একজন সেরা লেখকের একটি ভালো বইয়ের দেড় হাজার কপির সং্স্করণ বিক্রি হরে যেখানে তিন থেকে চার বছর পার হয়ে যায় সেখানে চল্লিশপঞ্চাশ হাজারের এই সংখ্যা তাক লাগিয়ে দেবার মতো। কয়েক বছর আগে বাঙালি লেখকদের জনপ্রিয়তার ওপর পত্রিকায় একটা- জরিপ বেরিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে পাঠকপ্রিয়তার দিক থেকে শরৎন্দ্র আজও বাঙালি লেখকদের শীর্ষে। বোঝা যায় জরিপটি পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটের। যদি হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের বিক্রির খবর তাঁদের জানা থাকত তবে তাঁরা দেখতেন জুমায়ূন আহম্মেের জনপ্রিয়তার পাশে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা আজ অনেকখানিই ম্লান।


হুমায়ূন আহম্মের মতো অত জনপ্রিয় না হলেও বাং্লাদেশে আরও কয়েকজন লেখক রয়েচেন যাঁদের জনপ্রিয় লেখকদের দলে ফেলে দেওয়া যায়! এঁদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম আসবে তিনি ইমদাদুল হক মিলন। তাঁর বইয়ের কাটতি হুমায়ূন আহম্মের মতো অতবেশি না হলেও এই সাহিত্যের «ে-কোনো খ্যাতিমান লেখরের তুলনায় বছুদুন বেশি। বেরোতে-না-বেরোতেই তাঁর ঝে-কোনো বই পাচ-সাত হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। কিছুূদিন আগে পর্যন্তও তসলিমা নাসরিনের বইয়ের কাটতিও ছিল এমনি জমজমাট। হুমায়ুন আজাদ গভীরতস্পর্শী লেখক, কিন্তু তিনিও জনপ্রিয়তার নেশায় ক্মবেশি আক্রান্ত (হয়তো সম্প্রতি ব্যাপারটিকে তিনি একজন লেখকের একটি প্রল্যোজনীয় দিক বলেই মনে করছেন)।

এই লেখকরাই গত কয়়েক বছর ধরে আমাদের বইমেলাগুলোর যাবতীয় আনন্দ ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। ক্রেতারা র্রেদের বই কেনার জন্যেই দলে দলে মেলাতে ছুটট গিয়ে স্টলগুলোকে সরগরম করে, মেলা ঘুরে ব্যাগ ভর্তি করে সেসব কিনে স্বস্তি নিয়ে বাড়ি ফেরে, তারপর আড্ডায় আর গল্পগুজবের আসরে ওইসব বইয়ের মুখর আলোচনায় আসর মাতিয়ে জীবন<ে বাসযোগ্য করে তোলে। লেন্লা বা বইবাজারে এই

লেখকেরা এলে এঁদের ঘিরে পাঠকদের ভিড় জমে, স্বাক্ষর-শিকারিরা খাতা-কলম উচিয়ে এঁদের চারপাশে অশোভনভাবে হুড়োহুড়ি করে, পত্রপত্রিকার সাঙ্বাদিকেরা মেলার নানান দিক সম্বন্ধে তাঁদের মূল্যবান মতামত জানতে চান, অনেক পাঠকই এ̈দhর একবার চোখে দেখার ঘটনাকে জীবনের অন্যতম সৌভাগ্য মনে করে গর্ববোধ করেন। মোটাযুটি সারাদেশের প্রায় সবগুলো বইম্লোই আজ আসলে আয়োজিত হয় এঁদের বই বিক্রির জন্যেই। বাকি আর যেসব বই বিক্রি হয় তা নেহতই উচ্ছিষ্ট হিসেবে, সাহিত্যবাজারের একধরনের বিরস ও বিরক্তিকর উপজাত হিসেবে, বেগুলোর বিক্রি হওয়া না-হওয়ার সঙ্গে জাতির নিয়তি, উখান-পতন বা ভালো-মন্দের কোনো সম্পর্ক নেই।

দেশের বইমেলা বা বইবাজারগুলোর মুল নায়ক আজ এইসব জনপ্রিয় লেখকরাই। এঁরাই আজ এদেশের প্রকাশনাজগতের দোর্দগ্গপ্রতাপ নিয়ন্তা, এঁদের অগুলিহেলনেই নির্ধারিত হয় কোন্ প্রকাশক প্রকাশনা ব্যবসার শীর্ষে উঠবেন, কে অসাফল্যের অতলে হারিয়ে যাবেন। প্রকাশনা জগতের এঁরা যে কেবল নিয়ন্তা তাই নন, এّরা আছছন, লিখছেন এবং তা বিপুল সংখ্যায় বিক্রি হচ্ছে বলেই হয়তো আমাদের দেশের প্রকাশনা এখনও জগৎ টিকে আছে। না হলে হয়তো এটি সত্যি আজ অনপনেয় অন্ধকারের শিকার হয়ে বসত। প্রকাশনা-ব্যবসার সঙ্গে যাঁরা আষ্টেপৃष্ঠে জড়িয়ে আছেন তাঁরা সবাই জানেন, বাংলাদদশের সৃজনশীল বই প্রকাশনার বিরাট কর্মকাণ্ডট ব্যবসা হিসেবে আজও কতটা অলাভজনক।*

[^4]মোটামুটি দু ধরনের মানুষ আজ বাংলাদেশের বইয্রের প্রকাশনায় আসেন। এক, যাঁরা শিন্প-সাহিত্য দর্শন-বিষ্ঞানের বই প্রকাশ করাকে সামাজিক বা নৈতিক দায়িত্ব মনে করে গাঁটের টাকা ঢেলে এই কাজ চালিয়ে যান। দুই, যাঁদের গাঁটে অঢেল কালো বা শাদা পয়সা রয়েছে, ব্যবসাট্যবসা করার কথা ভাবছেন, বইয়ের ব্যবসাকে জাতে ওঠার সিঁড় মনে করে তা করার ব্যাপারে উৎসাইী হন তাঁরা। দুই ক্ষেত্রেই বৈধ-অবৈধ উৎস থেকে পাওয়া টাকা ভর্তুকি দিয়েই শেষপর্যন্ত তাঁদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে হয়। না হলে ও থেকে যা আসে বা দুর্ভাগ্য আরও বেশি হলে যে নিঃশব্দ ও অলক্ষ্য লোকসান বয়ে বেড়াতে হয় তা উজিয়ে একজন ব্যবসায়ীর পক্ফে এই ব্যবসায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। যাঁরা এই ব্যবসা করেন তাঁরা একধরনের মানসিক পরিত়প্তু বা আনন্দের জন্যেই এই ব্যবসা করেন, লাভের জন্যে নয়। যাঁরা ছোট ব্যবসায়ী তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত শ্রমের আর্থিক .মূল্যকে ব্যয়ের খাতা থেকেে বাদ দেন বলেই এই ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারেন।

এই অবস্থায় বাংলাদেশের সৃজনশীল এবং উন্নতমানের বইয়ের প্রকাশনা হয়তো ধুঁকে ধুঁকে কোনোমতে টিকে থাকত, কিন্তু একে বাঁচিয়ে দিয়েছেন এই জনপ্রিয় লেখকেরা। বই ব্যবসার অঙ্গনে এঁদের বই চাঙাভাব সৃষ্টি করে রাখতে পেরেছে বলেই এটা সশ্ভব হতে পারছে। একজন প্রকাশক যদি বছরে হুমায়ূন আহমেদের একটি বা দুটি বই বের করে বসতে পারেন (কেউ কেউ তা করেনও) তবে তা থেকে তিনি ফেপরিমাণ বাড়তি মুনাফা পান তা দিয়ে ফেলে ছড়িয়েও তিনি আট-দশটা ভালো মানের গুরুত্বপূর্ণ বই বের করার ঝুঁকি নিতে পারেন। আমাদের দেশের সৃজনশীল ও উন্নতমানের বইয্যের প্রধান অংশটা সত্যি সত্যি বেরোচ্ছেও এভাবেই, এখানকার জনপ্রিয় লেখকদের বইয়ের জমজমাট কাটতির উপজাত হিসেবে। আজ বাংলাদেলে যে এত বিপুল সংখ্যায় শিন্প-সাহিত্য, সমাজ বা বিষ্ঞানের বই বের হতে পারছে তার অনেকটাই এইসব লেখকদের বিপুল পাঠকপ্রিয়তার কাছে ঋণী।

२
বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় লেখকদের এই ধারা খুব বেশিদিনের নয়। আজকে আমরা জনপ্রিয় লেখক বলতে যাঁদের বুঝি সে-ধরনের লেখক উনিশ শতকে ছিল না। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বষ্কিম, রবীন্দ্রনাথ—আজকের অর্থ এ̆দের কেউই ঠিক জনপ্রিয় লেখক ছিলেন না। উনিশ শতকের মধ্যবিত্তের মতো সেকালের পাঠকসস্য্যাও ছিল সীমিত। তা ছাড়া বইয়ের দাম সাধারণ পাঠকের ক্রফ়ক্ষমতার চাইতে অনেক বেশি ছিল বলে বইয্যের ক্রেতা ছিল হাতে গোনা। তাই লেখক খুব বেশিরকম শক্তিশালী না হলে তাঁর বই প্রকাশিত হৃওয়া বা হলেও সে বইয়ের ক্রেতা পাওয়া সম্ভব হত না। যাঁরা খুবই জনপ্রিয় হতেন তাঁদের বইয়েরও কাটতির একটা সীমা থাকত। বষ্কিম বা ডি.এল. রায়ের লেখা সেকালে খুবই পাঠকপ্রিয় হয়েছিল কিন্তু তাঁদের বইয়ের কাটতি

কিছুতেই আজকের জনপ্রিয় লেখকদের সজ্গে তুলনীয় নয়। সেকালের একজন ভালো লেখকের বইয়ের কাটতি কী পর্যায়ে ছিল রবীন্দ্রনাথের একটা উক্তি লোনালে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। কোনো একটা বইয়ের (বইতটার নাম এ মুহুর্তে মনে পড়ছে না) প্রকাশের আগে তিনি প্রেসের লোকদের বলেছিলেন : বইটার কাটতি একটু বেশিই হবে ছে, শ তিনেক কপির কম ছাপা ঠিক হবে না।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই এই অবস্থার বড় ধরনের পরিবর্তন শুরু হয়। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ এই সময়ে যেমন আকারে আয়তনে বড়সড় হয়ে ওঠে, তেমনি মুদ্রণপ্প্রযুক্তির অগ্রগতির কারণে বই আর পত্রপত্রিকা সাধারণ পাঠকদের ক্রয়্ষক্য়ার ভেতর এসে পড়তে শুরু করে। ফলে বইয়ের ক্রেতার সংখ্যা ছয়ে পড়ে আগের চাইতে অনেক পরিব্যাল্ত ও বিশাল। উন্নতমানের বইয়ের পাশাপাশি নানা ধরনের ছালকা ও মুখরোচক বইয়ের চাহিদা বেড়ে যায়, এবং গুরুগম্ভীর লেখাওয়ালা মাসিক পত্রিকার পাশাপাশি নানা ধরনের বিচিত্র ও রমণীয় লেখায় ভরা একধরনের স্বাদু ও রম্য পত্রিকা বিপুলভাবে পাঠকদের মনকে আকর্ষণ করতে শুরু করে।

বাংলাসাহিত্যে শরৎন্দ্র জেগে উঠেছিলেন এই পটভূমি থেকেই। জনপ্রিয় লেখক বলতে আমরা যা বুঝিি সেই অর্থে বাংলাসাহিত্যের প্রথম জনপ্রিয় লেখক তিনিই। সাহিত্য পড়াশোনার এই প্রসারিত পরিবেশ মে কেবল শরৎচন্দ্রের মরো একজন বিপুল জনপ্রিয় লেখকেরই জন্ম দিয়েছিল তাই নয়, এই পরিবেশ লেখকদের ভেতর আপামর জনসাধারণের হাদয়ের কাছাকাছি পৌছোনোর এমন একটা প্রেরণা স্টুরিত করে তুলেছিল যে সারা বাং্লাসাহিত্যের ভেতরেই তা একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। বাংলা গদ্য উনিশ শতকী গুরুগম্ভীর চাল ছেড়ে সহজ প্রাঞ্জল ও জনমুখী চেহারা নিতে শুরু করেছিল। কথ্থাসাহিত্যে সামন্ত ও উচ্চবিত্তদের বদলে আপামর মানুষের- এই কथাসাহিত্যের পাঠকদের-জীবন হয়ে উঠতে শুরু করেছিল আসল উপজীব্য, জীবনের বিচিত্র বিষয় নিয়ে লেখা গন্প্-উপন্যাস সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে শুরু করেছিল । এমনকি সবুজপত্রের যুগে সাধুভাষাকে সরিয়ে চলিত ভাষা চালুর যে অবিরাম জেহাদ প্রমথ চৌধুরী চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন তার অন্তঃস্রোতেও হয়তো এই গণমুश্তির চেতনাই ছিল মূল প্রেরণা ও আসল চালিকাশক্তি।

এই সময় থেকেই মোটামুটিভাবে বাল্লাভাষার জনপ্রিয় লেখকদের যুগ। জনপ্রিয় লেখক মানে বিপুলসংখ্যক পাঠকনন্দিত লেখকদের যুগ-বে লেখক সাহিত্যজগতের বিদগ্ধ ও রুচিশীল পাঠককে ত্প্ত করতে পারুন আর নাই পারুন, বিপুল ও সাধারণ পাঠকসম্প্রদায়ের মনকে আনন্দে ও সজীবতায় তৃপ্ত করতে পারেন, তাঁর লেখার আকর্ষণ<ে তাদের কাছে অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে পারেন-তাঁদের যুগ। এককথায় জনপ্রিয় লেখক বলতে বোঝাতে শুরু করে তাঁদেরকেই, যাঁদের প্রতিটি বই বেরোবার খবর হবার সঙ্গে সজ্গ পাঠকমহলে হইচই পড়ে যাবে, বই কিনতে পাঠককে দোকানের সামনে কিউতে দাঁড়াতে হবে, তারপর পাগলের মতো একনিশ্বাসে বইটি পড়া শেষ করে

পরের বইয়ে লেখক কী নিয়ে আসছেন তার জন্য উন্মুখ ও প্রতীক্ষাতুর সময় কাটাতে হবে। একসময় এটা ছিল ইয়োরোপ আমেরিকার লেখকদের গপ্প, এই সময় থেকে সে গঅ্প হয়ে উ১তে থাকে আমাদের লেখকদের ।

শরৎচন্দ্রের পর এই শতকে যিনি এই ধরনের জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তিনি সৈয়দ মুজতবা আলী। এক দশক আগে পর্যন্ত তাঁর প্রতিটি বইয়ের ইনারে ছাপা থাকত এ পর্যন্ত সেটির কতগুলো সং্স্করণ বেরিয়েছে এবং প্রতিটি সশ্স্করণ কত কপি করে ছাপা হয়েছে। এসব তুলে ধরা হত বইটির জনপ্রিয়তার পরিমাণ বোঝানোর জন্যে, যাতে পাঠকেরা তার গুরুত্ব টের পায় ও বইটি কেনার জন্যে আগ্রইী হয়ে ওঠ১। আজও যে তাঁর এই জনপ্রিয়তা খুব একটা কমেছে তা মনে হয় না। মুজতবা আলীর পাশাপাশি সে সময়ে আর একজন লেখক অসম্ভব জনপ্রিয়তাকে ঁूँয়েছিলেন, তিনি যাযাবর। চপ্ধিশের দশকে তাঁর লেখা ‘দৃষ্টিপাতে’ তাঁর ঝরঝরে চৌকশ ও দ্যুতিময় গদ্য সেকালের পাঠকের চোখে অনাস্বাদিত নতুনর্বের বিস্ময় ফুটিয়েছিন।

এ্রঁদের পরের গত পঞ্চাশ বছরের পণ্চিমবঙ্গের সাহিত্য জনপ্রিয় লেখকে কমবেশি ভরা। অবধূত, জরাসন্ধ, বিমল মিত্র, শষককর, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, বুদ্ধদেব গুহ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়— অঁদের প্রায় সবাইকে কমবেশি জনপ্রিয় লেখকদের দলে ফেলা যায়। একালে লেখক হতে গেলে তাকে কমবেশি জনপ্রিয় হতেই হয়, না হলে आঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হতে হয়। গত পঞ্চাশ বছরের বাংলাসাহিত্যে কালজয়ী লেখকের পদপাত ঘটে নি বললেই চলে। এই সময়ের প্রায় সবটা জুড়েই এইসব জনপ্রিয় লেখকের রাজত্ব। এ-যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক এবং খ্যাতিমান অলেখক মাটামুটি এঁরাই।

## $৩$

একজন জনপ্রিয় লেখক, সব সমাজের মতোই, আমাদের সমাজেও একজন প্রভাবপ্রতিপত্তিসম্পন্ন মানুষ। দেশের শিকিত সম্প্পদায়ের সার্বক্ষণিক আলোচনার ঙ্কেদ্রববিন্ডু তিনি। তাঁর লেখা সবার হাতে হাতে আবর্তিত-পঠিত ও আলোচিত। (দেলের সবার অভিনন্দনের তিনি মধ্যমণি, সবার পরিচিত ও প্রিয়।) তাঁর চেয়ে বডুগুণ শক্তিধর লেখকদের চেয়েও তিনি জনসাধারণের কাছে বেশি পরিচিত এবং তাদের কাছে সাহিত্যজগতের ওইসব ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক গুরুত্পপূর্ধ নাম। তাঁর এই বিপুল্ল জনপ্রিয়তায় घাবড়ে গিয়ে সাধারণ পাঠকদের অনেকেই তাঁকে তাঁর চেয়ে অসঙত মাপের বড় লেখক ভেবে বসেন, ঠিক যেভাবে বিদেশ থেকে বাংলাদেশ দেখতে আসা কোনো পর্যটক ঢাকার সুবিশাল মানিক মিঞা অ্যাভিনিউ দেখে মানিক মিঞাকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মনে করে বসতে পারেন। তাঁর জনপ্রিয়তার এই বিপুল প্রতিপত্তি শক্তিমান লেখকদেরও অনেকসময় এতদূর বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত করে দিতে পারে যে তাঁরাও তাঁকে ‘সাহিত্য-শিল্পী’ ভাবতে শুরু করতে পারেন এবং দেশের কর্ণধারদের
 এমনকি একুশ্শ পদকের মরে জাতীয় জীবনের সর্ব্বাচ সশ্মান পেক্যে বসতে পার্রন। এর কিছू প্রমাণও আছে আমাদদর দেলে। একালে টেলিভিশনের নদ্দিত তারকারা
 মা্যান্ কাজ করেন বলে, তাঁদর চেয়ে খানিকটা সীমিত হলেও গুনুর্বে এবং প্রতাবের দিক (থেক অনেক বেশি। ᄃেশর সবার কাছে গ্রহনীীয়, প্থিয় ও সম্মানিত মানুষ তঁর।


 বাল্লাসাহিত্যে এই শতকের শুরু প্রেকে, বাহ্লাদ্লের সাহিত্যে গত আশির দশক পেবে।
 লেখক হন না, কে屯 কে৬ হন। শেষপর্যত্ত সাফল্যা আলে কেবল शাতে গোনা দএকজনেইই। এক বিলষ ধরনন্র গুণপনা ছড়া এ সাফল্য সশ্ভব নয়। এই গুশুুলো কী जा निয়ে কিহুুী কথা বলা ব্যেে পার।

এর আগে শে কজন জনপ্রিয় লেখকের নাম আমি উপ্মেথ করেছি এবটা জায়গায় তঁাদের মধ্যে মিল লফ করার মতেে : তাঁরা প্রায় সবাই ওপন্যাসিক। সাহিত্যের
 ও রমণীয। জীবনের নানা অতিষ্ঞোর বিত্ত্র রগরণে কাহ্নীর ভেতর দিয়ে গাএলিয়ে এগিল্য যাওয়া যায় উপন্যাস, পাঠকেন চিত্তাশক্কিন ওপর খুব একটা চাপ না
 ভেতর দিয়ে খ্যেশগচ্পের মেজাজ্ তরতরিয়্য এগিয়্ যাওয়া সম্ভব হয়। তাই উপন্যাস পড়ার একটা আলাদা আমেজ আাে। উপন্যাস্সের এই অনায়াস এবং মচমচে
 জনপ্রিয়তज তুঙ্। । কাজেই একজন জনপ্রিয় লেখক যাঁর বই প্রথম প্রকাশের সঙ্গ সঙে হাজার হজার কপি বিক্রি হবে তঁঁর ওপন্যাসিক না হয়ে প্রায় কোনো উপায়ই নেই। কবিতার মতে একটি পরিস্সুত শিল্পমাধ্যম, ঘননিব্ধ্ধ নাট্ক, মননধর্মী ছেটেপ্প বা প্রবন্র-এদের কারো প<্কেই উপন্যাসের প্রতিদ্দ্ম হবার শক্তি নেই।

 -বিশিষ করে নজরুল বা সুকান্তের সমকক্ম বা তাঁদের চেয়ে বড় বা প্রতিভাধর মানুষ

 বধ্কিম, বিব্বকান্দ, জীবনান্দ, মানিক, তারাশ্ককর-এমনি আরও অনেক লেখকই


না, অধিকাংশ সময় আদৌ পালিত एয় না! পক্ষনত্তরে ঐ তিনজন লেখকের জন্মবার্ষিকী পালিত হয় অবিশ্বাস্য বর্ণাঢ্যভাবে। (কেবল বর্ণাঢ্যভাবেই নয়, জন্মজয়ত্তী উদযাপনের বাজারে তাঁদের ব্যবসা প্রায় একচেটিয়ি।) কেন তাঁদর ভাগ্যের শিকে এভাবে ছিড়েছে? এর কারণ সোজ।। এমন কিছू জননন্দিত কবিতা বা গান এ̈রা লিছেছেন যা দিয়ে বিপুলসংখ্যক দর্শককে মনোরঞ্জন করার মতো নাচে-গানেে আবৃত্তিতে সরগরম একটি জমজমাট ও প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব। জন্মজয়ন্তীর বেলায় কবিত ও গানের যে ভৃমিকা, জনপ্রিয় লেখকদের বেলায় উপন্যাসের ভূমিকা তাই। উপন্যাস-রচয়িতা না হয়ে জনপ্রিয় লেখক হওয়া কঠিন।

কাজেই জনপ্রিয় লেখক মানে মোটামুটিভাবে উপন্যাসের লেখক। তবে উপন্যাস ছাড়াও হালকা চালের রম্যরচনাকারেরাও অনেক সময় জনপ্রিয় লেখক হয়ে উঠতে পারেন। গত পষ্ণা巾-মাট বছরে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে মুজত্বা আলী বা সঞ্জীব চট্টে|পাধ্যায় এর উদাছরণ।

কিন্তু উপন্যাস বা রম্যরচনা হলেই যে তা জনপ্রিয় হতে পারবে তা নয়। এক বিশেষ ধরনের চরির্রসম্পন্ন লেখাই কেবল সবধরনের পাঠকসম্প্রদায়ের দ্বারা সর্বজনীনভাবে আদরণীয়। জনপ্রিয় লেখার-তা সে টপন্যাস, রম্যরচনা বা অন্য ফে-কোনো সাহিত্যমাধ্যমের বই হোক না কেন, তার ভেতর সবচেয়ে বড় যে গুণটি থাকতেই হবে তা হল প্রাঞ্জলতা ও স্ফতঃ্শ্ফূর্ততা। সে লেখাকে হতে হবে তাজা হাওয়ার মতো ফুরফুরে আর স্বাস্য্যকর। তরতরিয়ে এগিয়ে যেতে হবে তাকে। পাঠকের মনের ভেতর পৌছোতে হবে অনায়াসে। পড়ার প্রতিটি মুহূর্তে তার মনকে এক রম্য উৎসাহ আর চনচনে অনুভূতিতে সজীব করে রাখতে হবে। প্রাজলতত এমন এক গুণ যা ফে- কোনো লেখাকে সহজেই পাঠকপ্রিয় করে তুলতে পারে এবং সামান্য প্ৰঁজি নিয়েও পাঠকবাজারে তার ভালো ব্যবসার সুবিধা করে দিতে পারে।

লেখা জনপ্রিয় হবার জন্যে প্রাब্ভলতার পাশাপাশি যে-গুণটি থাকা লেখার জন্যে খুবই জরুরি তা হল বিনোদন বা রম্যতার গুণ। লেখক নানাভাবে লেখার শরীরে এই রম্যতার আমেজ বুলিয়ে যেতে পারেন। যেসব ভাবে তা হতে পারে তার একটি হল বিরতিইীনভাবে কৌতুকরসের যোগান দিয়ে যাওয়া। লাইনে লাইনে পাঠকের মনকে কৌতুকের উষ্ণ তপ্ত রসে উচ্চকিত করে রাখতে পারলে সেই লেখার জনপ্রিয়ততা খুবই বেড়ে যায়। মুজত্বা आলী, শিবরাম বা সষ্ఝীব চট্টে|পাধ্যায় যে এতটা জনপ্রিয় হতে পেরেছেন তার মূলে আছে কৌতুকরসের এমনি এক অফুরুন্ত ও বিরতিছীন প্রস্রবণ। হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তার অর্ধেকের বেশি, আমার ধারণা, এই হাস্যরসের কাছে ঋণী। কেবল এ̆রা নয়, বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের কয়েকজনের—বষ্কিম, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের লেখা যে এমন আস্বাদ্য, প্রসাদগুণসম্পন্ন ও সম্পন্নতাময় হতে পেরেছে তার অনেকটাই এই কৌতুকরসের আনুকুল্যেj, যদিও এঁদের কৌতুকরসের গুণগত মান আগের লেখকদের চেয়ে অনেক উদ্মুমানের।

প্রেশের অগটীর ফেনিল আবো-টম্মাস, বিশেষ করে প্রথম ল্যীবন্নে মিষ্টি রঙিন প্রেম, এর অপাথ্থি সুथ ও অর্থ্য ষন্পণা, এর সুনীল স্মপজগী ও নরম কোমল আবেশ आপামর পাঠকের খুবই প্রিয় জিনিস। একে পুজ্রি করে এবজন পাঠকেন পল্শ

 আবেগেে পুঁজি করে বিপুল জনপ্রিয়ত পেফ্যেছিল। শরহৎচন্দ্রে ‘দবদদাস’,
 ঊদাহ্রণ। আরা সাধারণ মাপের লেখ<েরাও এই আবগকে কাজ্জ লাগিয়ে বইফ্যের কাটতির ব্যাপারে বিপুল লাভবান হয়ে যেতে পারেন। ইসদদদুল হক মিলনের বইয়ের
 আবেশ। কেবল উপন্যাস নয়, কবিতাতেও ধ্রেশের এই কোমল লেদুর আমেজ একজন কবিকে বিপুলভাবে জনন্পিয় করে দিতে পারে। সাম্প্রতিক কালে মহাদে সাহার কবিত এর সুम্দর. উদাহরণ। কবি হয়েও ইদানীপ্কার ব২মমলামুলোয় তাঁর নাম জনপ্রিয় उপন্যাসিকদ্র নাম্র পাশাপাশি উচারিত হচ্ছে।

সयকালীন জীবन ও রাজনীতির তরতাজা উত্রেনা ও উজ্खাপকে তুলে ধরতে পারাে একটা বইয়ের পল্শ বিপুল্ জনপ্পিয়ত পেয়ে যাওয়া সম্ভব। রগরগে ব্যেনতার সহ্যাগ যে অনেক উপন্যাসকে 'সর্বেচ বিক্রীত বইয়ের সৌডাগ্য দিতে পার তার উদাহর্ণ সারা পৃথ্বীতত অবিরল।

## 8

কী কী গুণ থাকলে একজন লেখক জনপ্রিয় হন তা ছোট্ট করে চিহ্তিত করতে চেষ্টা করলাম। এখন প্রশ্ন : এই গুণগুলো আয়ততত করতে পারলে একজন লেখক জনপ্রিয়তার শিরোপা পাবেন ঠিকই, কিত্তু 'লেখক’ পদবাচ্য হয়ে উঠবেন কি? তাঁকে কি আমরা ‘শিল্পী’’ হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারব-যে শিল্পী সময়ের করাল ঢেউ অতিক্রম করে দীর্ঘায় পাবেন। আমি জানি, অনেকেই তা করতে চাইবেন না। কেন চাইবেন না, একট্টা উদাহরণ দিয়ে তা বলার চেষ্টা করি। হুমায়ূন আহমেদ কেবল বাংলাদেশ নয়, বাংলা সাহিত্যের এযাবৎকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। পাঠকপ্রিয়তা বা বইয়ের কাটতির দিক থেকে তাঁর অবস্থান আজ তুঙ্গে। কিত্তু আপ্চর্য হয়ে আমি লক্ষ করেছি, এমন বিপুল জননন্দিত লেখক হার পরও প্রায় কোনো ভালো লেখক বা পাঠকই তাঁকে ‘লেখক’ মনে করেন না। করলেও খুবই সাধারণ মাপের লেখক মনে করেন। মনে করেন, এমন একজন গড়পড়তা লেখক বলে তিনি নামহীন পরিচয়হীন আর দশটা সাহ্ত্যিকর্মীর মজো কিছুদ্দিনের মধ্যেই সাহিত্যের জগৎ থেকে অবলুপ্ত হয়ে যাবেন। কেন এমনটা হবে ? তা হলে কি জনপ্রিয়তার গুণ আর লেখকের গুণ আলাদা ? নাকি জনপ্রিয়তার গুণগুলো এমন একটা জিনিস যা একজন সত্যিকার লেখকের মধ্যে

কমবেশি থাকলেও তাঁর মধ্যে থাকতে হয় এর অতিরিক্ত কিছুু শিল্প ও জীবনবোধের কিছ্মু বাড়তি সম্পদ—যা না थাকলে তিনি ঠিক শিক্পী হয়ে ওঠেন না ?

হুমায়ূন আহমেদের ব্যাপারটা নিয়ে কৌতূহল হওয়ায় আমি কয়েকজন সাধারণ পাঠককে জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁরা হুমায়ূন আহম্মের লেখা পড়েন কেন। তাঁরা উত্তর দিয়েছিলেন, ভালো লাগে তাই। কথাটার মানে একটাই : তাঁর লেখা সুখকর, পড়লে আনন্দ পাওয়া যায়। এখানে যে-গুণটির ওপর জোর পড়েছে তা হল এর স্বাদুতা বা রম্যতা, যা এর শরীরময় প্রাণবাণ রয়েছে বলে সাধারণ পাঠককে তৃপ্ত করতে পারে। ব্যাপারটাকে আরও একটু খতিয়ে দেখার জন্যে আমি কয়েকজন বুদ্ধিদীপু তরুণতরুণীকে এর কাছাকাছি একটা প্রষ্ন করেছিলাম। বলেছিলাম, ওই লেখককে তাদের কেন ভালো লাগে। অনেকেই উত্তর দিয়েছিল : পড়ার পরে মনে থাকে না, কিন্তু পড়ার সময় ভালো লাগে। উত্তরটার মধ্যে হুমায়ূনের লেখার এবটা সরল মূল্যায়ন আছে। সেটা হল : এই লেখা খুশি করে কিস্তু কিছু দেয় না। এর মানে একটাই : এই লেখা বিনোদন দেয় কিস্তু জীবনকে জোরালোভাবে কামড় ধরে না, এমন ভালো বা বড়কিছু উপহার দেয় না যা জীবনের সজ্গে যুক্ত হয়ে জীবনকে দীর্ঘমময়াদে ক্তষ্ঞ করবে। মূল্যায়নটার মধ্যে জনপ্রিয় লেখকদের একটা মোটামুটি চেহারাও ফুটে ওঠে। তা হল, এঁদের লেখায় বড় বা স্ছায়ী কিছू না থাকল়েও একধরনের বিনোদন থাকে, যে বিনোদন মচমচে ও স্বাদু, या অপ্রতিহত আকর্ষণে পাঠককে তার দিকে টেনে নেয় এবং এক ঝাঁজালো সল্সোহনের ভেতর তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই বিন্োদন একজন ‘জনপ্রিয়’ লেখকের মূল ও হয়তো একমাত্র সম্পত্তি।

এ থেকে কেউ যেন এমন কথ্থা ভেবে না নেন যে বিনোদন কেবল জনপ্রিয় লেখকদের একলার সম্পত্তি। এই বিনোদন বড় লেখকদেরও একইরকম দরকার। কেবল বড় লেখক নয়, কাউকে লেখক নামের যোগ্য হতে গেলে প্রথম যে উপাদানটি তাঁর ভেতর ন্যূনতমভাবে থাকতেই হয় তার নামও বিনোদন। এ না হলে তা আর যাই হোক লেখা হয়ে ওঠঠ না। কেবল লেখা নয়; চিত্রশিষ্প, সभীত, নৃত্যশিষ্প, স্ছাপত্য বা ভাস্কর্য এমনি যে শিল্পের কথাই আমরা ধরি না কেন এদেরও প্রথম ও অব্যাহতিহীন উপাদান হল বিনোদন-শিল্পে যার অন্য নাম লাবণ্য।

পাঠকের বা দর্শকের মনে খুশি বা আনন্দের আবেগ জগিয়ে তুলতে না পারলে তা শিম্পের পর্যায়ে উঠে আসে না। এটুকূ পারতেই হয় একজন শিলপীকে, পাঠকের মন<ে তাঁর কথা গ্রহণ করতে পারার মতো উপযোগী, উন্মুখ ও প্রসন্ন করে তুলতেই হয়। না হলে তাঁর বক্ত্ব্য পাঠকের নিস্পৃহ হৃদয়ে তিনি কিছুতেই সপ্রাণভাবে পৌছে দিতে পারেন না। তাই বিন্নেদন হল শিল্পের সেই সোনালি দরজা যার ভেতর দিয়ে শিষ্পের বক্তব্য পাঠকের হৃদয়ে আনন্দমধুর অভ্যর্থনায় অভিষিক্ত হয়, আনন্দোজ্জ্রলতার ভেতর দিয়ে গৃহীত হয়। না হলে তা পাঠকের হুদয়ের পাশে মাথা কুটে পড়ে থাকে। রামায়ণ, মহাভারত, শাহনামা বা ইলিয়ডের মতো মহাকাব্য;

শেঙ্গপিয়ার, সোফোক্লিস বা ইবসেনের নাটক; বা টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি ও সার্ভিন্টিসের উপন্যাসগুলোত মানব-উপলক্রির অনেক উচু ও উত্তুু শিখরকে স্পশ্শ করার পরও যে মানবসম্প্রদায়ের হৃদয়কে আজ পর্যত্ত এমনভাবে নন্দিত ও সশ্মোহিত করে রাখতে পেরেছে তার কারণ এদের ভেতরকার অসাধারণ বিনোদনের শক্তি।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ আজও বিনোদন বলতে কৌতুকরসের বা কাঁচা প্রেমের জোলো ও চট্লু অবতারণা বোঝেন। আসলে বিনোদন এমন কোনো সীমিত জিনিস নয়। সল্স্ফ্কিত ন্দনতাত্বিকেরা শিক্পের যে আনন্দময় দেহকান্তির কল্পনা করেছেন এই বিনোদন তার অন্তরের সম্পন্ন ও অন্ক্দ্য্য নাম। যে নটি রসের কথা তাঁরা বলেছেন, কোনো লেখার মধ্যে তার ফে-কোনো একটি বা একাধিক রস সুন্দরভাবে পরিস্ফ্টুট হয়ে আমাদের মনে আনন্দময় অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারলেই তা শিল্প হিসেবে উক্তীণ। এ রম্যতা কেবল কৌতুকরসের রম্যতা নয়, রসমাত্রেরই রম্যতা। ভয়ের ঘটনা বা আবেগও শিন্পিতভাবে রুপায়িত হলে তা আমাদের মনে পুলকের অনুভূতি বয়ে আনে ; যেহেতু আমরা জানি এ ভয় প্রক্ত ভয় নয়, ঐ ভয় বা বিভীষিকার ত্রাসজাগানো মুখচ্দদ মনে আতষ্ক জাগালেও এ আসলে শিল্পের ভয়, জাগতিক ভয়ের সৌন্দর্যায়িত ও রমণীয় অনুকরণ মাত্র। এজন্যে শিক্পের ভয় দেখে আমরা আতষ্কগ্রস্ত হয়ে দূরে পালিয়ে যাই না, বরং সেই ভয়কে আরও বেশি করে ঋুঁজে বেড়াই, সেই ভয়কে ভয় পেতে ভালোবাসি। শিল্পের বিরহের প্রসন্নতার ভেতর থেকে কবি তাই অনায়াসেই বলতে পারেন : ‘বিরহ মধুর হল আজি’। বাস্তব জগতের মে ক্রোধ আমাদের ভীতসপ্ত্তস্ত করে, শিচ্পের ভেতর সেই ভয়াবহ ক্রোধের দ্শ্যই আমাদের কাছছ প্রিয় ও কাম্য হয়ে ওঠে; সেই ক্রেধ ফিরে ফিরে দেখার জন্যে আমরা উৎসুক হয়ে পড়ি। শিন্পের ভেতর আনন্দের এই অবারিত সরবরাহ থাকে বলেই এমনাা হতে পারে।

আবারো বলি, এই বিনোদন-পাঠকহৃদয়কে আনন্দিত বা বিনোদিত করার এই গুণ-থাকতেই হবে শিজ্পের মধ্যে, না হলেে তা শিন্প হবে না; পাঠক বা দর্শকের মনে আনন্দের মধ্ধুরীপ্রবাহ জাগিয়ে তার হুদয়জগতে লেখক তাঁর গভীর উপলষ্বিগুলোকে কিছ্ভুইই রক্তকণিকার অনন্যসম্পদ করে তুলতে পারবেন না। ইডিপাস নাটকটার উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা পষ্ট করার চেষ্টা করি। সাধারণ পাঠক বা দর্শককে পুরোপুরি হতাশ ও বিরক্ত করে তোলার মতো রসকষহীন নাটক একটা। শস্তা জনপ্রিয়তার উপাসকেরা একে নিষয়ই সাহিত্য হিসেবে পুরোপুরি খারিজ করেই দিতে চাইবেন। নাটকটায় না আছে একটা হাসির কথা, না আছে সুদর্শন নায়ক বা সুদ্দরী নায়িকা, না হৃদয়মাতান্না প্রেমের সংলাপ, না অন্যকিছু। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল রয়েছে এক্টা অনিবার্য সর্বনাশের দিকে গম্ভীর ভয়ִকর শ্বাসরুদ্ধকর যাত্রা। তবু ভয়, ক্রোধ, বীরত্ব, দুংখ এসব আবেগ এখানে এমন মনোরমভাবে চিত্রিত হয়েছে: কাহিনীর জটিল গ্রস্থি এমন অলৌকিক বিস্ময়ময়তায় উদ্মাটিত হয়েছ্ছে; শ্বাসরুদ্ধকর সাসপেন্সের পথে



 निয়ে চলে ত-ই এর বিনাদন। এই আন্দ আহু বলেই না আমরা বইচার ভেতর অমন আমুভুপদনখ লেঁধিয়ে थাকি, কাহিনীর প্রতিটি উল্মোচকে অমন অপলক আর নিন্রুদ্ধভাবে অনুসরণ করে যাই। না হলে কি নিয়তিপ্রতাপিত এমন এবটা গশ্টীর করুণ আর ভয়ককর কাহ্নী আমাদ্রর এমনভাবে মত্ত করে রাখতত পারত ?
 না থাকত; না থাকত হীরের টুকরোর মতো শঙ্দের আার জীবনোপলঝ্পির উজ্জ্夕ল সম্ভার,

 বড় যাই হোক না কেন, তার মধ্যে অই মনকাড়া বিনোদন-মাধ্রুরী, এই অনবদ্য আন্দबোরা থাকতে হবেট্ না হলে তার প্রান আমাদ্র রক্টে রকে নেচে বড়াবে না। নানান
 অভাব এমনই পকট যে ত দেখতত গেলে দর্শাকে মাথা ধরে ওঠd, কপালের শিরা দপদপ করে, বিরক্তিত্ ক্লান্তিত মন অবসম্ হয়ে পড়, অথচ শিশপীীর কাছে ব্যাপারটা তুলতে গেলে তিনি চোখ রাজিয়ে প্ট্ট জনিয়্যে দে : ‘‘সব হল গিয়্যে আট ফিল্ম, যার-তার

 তার মে কী লাভ হল, ত बোঝা সত্যি কঠিন।

## ©

সব জনপ্রিয় লেখকের মধ্যে এই বিনোদনের গুণটি বেশ ভালোরকমভাবেই আছে, তা না হলে তাঁরা এত বিপুলভাবে আদৃত হতেন না। গুণ আছে বলেই তাঁরা সবার মনোযোগের ব্যাপার হয়েছেন। তবু মনে রাখতে হবে এ গুণাি একজন লেখকের খুবই প্রাথমিক একাটি গুণ মাত্র। ভালো লেখক হবার জন্যে শিল্পের আরও অসং্খ্য রহস্যময় ও দুর্ন্্ঘ্য পুলসিরাত পার হতে হয় তাঁকে। শিক্পসৌকর্বের কুটিল জটিল জগতের ওপর সহজ অধিকার থাকার পাশাপাশি তাঁর মধ্যে থাকতে হয় গভীর ও ব্যাশ্ত একটি উপলধ্ষিজগৎ, यেসব দিয়ে নির্ধারিত হয় তিনি কোন্ মাপের লেখক বা তাঁর শিম্পসিদ্ধি কোন্ মাপের। শিপ্পের এই উপলপ্ষিজগৎ বা বিষয়গত দিকটি শিল্পের একটি অত্যস্ত জরুরি জিনিস। একজন শিক্পী শিল্পের কারুকার্যময় রহস্যজগতের ওপর কতটা অধিকার নিয়ে দাঁড়াতে পারলেন তা বলে দেয় তার শিল্পপ্রতিভা কতখানি, কিন্ু তাঁর ভেতরকার উপলঝ্ষিজগৎটি সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বলে দেয় ‘শিকশী’’ হিসেবে তিনি কোন্ মাপের।

একজন শিন্পীর এই উপলঝ্জিজগৎটি কী, এবার তাই নিয়ে কিছু কথা বলতে চেষ্টা করি।
কোনো একটি পাঠচক্র কার্যক্রমে শিক্ষকতা করতে গিয়ে কলেজের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বেশকিছু উন্নতমানের বই পড়াতে হয় আমাকে। বইগুলো নিয়ে আমি অনেকবারই তাদের প্রশ্ন করেছি। বলেছি ছেলেবেলা থেকে এ পর্যন্ত তারা ফেধরনের বই পড়েছে তা থেকে এই বইগুলো খানিকটা আলাদা কি না। প্রতিবারই আমার কথা কেড়ে নিয়ে তারা বলেছে, ‘আলাদা। খুব আলাদা।’
‘কী ধরনের আলাদা ?’ আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছি।
‘আলাদা, মানে, বইগুলো পড়ে বেশ ‘ভাবতে’ হয়। অনেককিছু বোঝার আছে এগুলোতে’ (যা আগে-পড়া বইগুলোতে ছিল না)। এমনি অনেক এলোমেলো অগোছালো কথা দিয়ে তারা ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করে।

তাদের ভাঙাচোরা কথার ভেতর থেকে তাদের মনের অনেক কথা বেরিয়ে পড়ে। সেগুলো এরকম : ‘বইগুলো ভাবায় আমাদের। আমাদের মনের ভেতর ঘা দেয়। মনের নতুন জানালা খুলে দেয়।’ ... ‘এমন কিছू দেয় যা আগে আমাদের ভেতর ছিল না 1 '..'‘ীবনকে নতুনভাবে তুলে ধরে আমাদের সামনে। তাকে নতুন করে দেখায় আমাদের প্রসারিত করে। বড় করে।' ... ‘বহ্তা পড়ার আগে মে মানুষটি আমরা ছিলাম, বইট্টা পড়ার পর সে মানুষ আমরা থাকি না। আমরা নিজেদের ছাড়িয়ে যাই।’

তারা বইগুলোর উপকারের দিকটাকে তুলে ধরতে চায়। বইগুলো তাদের যে বড় করে তোলে, ঘুরেফিরে তার ওপর জোর দেয়।

কাদের ভালোবাসি আমরা পৃথিবীতে? কারা এ স্সসারে আমদের ভালোবাসার পাত্র ? ব্যাপারটা নিয়ে একটু খতিয়ে দেখলেই আমরা টের পাই এই পৃথিবীতে তাদেরই আমরা ভালোবাসি যারা আমাদের চেয়ে বড়। প্রতি মুহূর্তের বন্দিদশা থেকে যারা আমাদের মুক্তি দেয়, আমাদের নিয়ে উর্ধ্বলোকের পথে উধাও হতে পারে। বিদ্যাপতির কবিতায় রাধা (সখীকে) বলছে : আমার (ভালোবাসার) অনুভূতি কী করে বোঝাব তোমাকে! সেই ভালোবাসার কথা যখনই বলতে যাই তখনই দেথি বলা শেষ করার আগেই তা পুরোপুরি নতুন হয়ে গেছে।

এখানে রাধার অনুভূতিকে প্রতিমুহূর্তে <ে-মানুষটি নিত্যনতুন পৃথিবীর অভিসারী করে রেখেছে তার জন্যেই তো তার আমৃত্যু ক্রন্দন। আমাদের ব্যাপারেও তাই। «ে-মানুষ আমাদেরই মতো বা আমাদের চেয়েও তুচ্ছতর তার জন্যে আমাদের প্রীতি বা করুণা থাকলেও থাকতে পারে কিত্তু কাতরত বা আত্ননিবেদন থাকে না। আমাদের সব কাতরতা সব নিবেদন তাদের জন্যেই গচ্ছিত যারা আমাদের বড় জীবনের স্বপ্ন দেখাতে পারে, জীবনের বিশ্ময়কর শিখরে শিখরে আমাদের নিয়ে পাড়ি জমাতে পারে।

এবটা ভালো বই রাস্তায় চলার পথে পলকের জন্যে চোখে পড়ে যাওয়া কোো সুন্দরীর চতুর কটাক্ষ নয়, যা চকিতের জন্যে রক্তে চাঞ্ধল্য জাগিয়ে সহজেই মন থেকে মিলিয়ে যাবে। একটা ভালো বই সেই বই যা আমাদেরকে তার প্রেমে পড়তে বাধ্য

করে, মুহূর্তের জন্যে নয়, চিরকালের জন্যে। প্রেমের মতো বা দমকা হাওয়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তা আমাদের জীবনকে তছ্নছ করে, ন্রিদ্রা হরণ করে। কোন গুণে একটা বই এভাবে আমাদের বিপর্যস্ত আর এলোমেলো করে ? একটা কারণেই। বড় জীবনের সম্পন্ন শিখরকে আমাদের সামনে মেলে ধরে বলেই। প্রেম যেমন আমাদের জীবনের চিরপরিচিত চেনা আঙিনাiকে অজানিতের নতুন হাওয়ায় শিউরে দিয়ে যায়, একটা ভালো বইও তেমনি অসম্ভবের পিপাসায় আমাদের মনটাকে শিউরে তোলে। তাই একটা ভাল্lে বই সেই বই যা কেবল আমাদের বিনোদিত করে না, সমৃদ্ধও করে। এইজন্যে ইংরেজিতে একটট কথা আছে : এ গুড বুক ইজ দ্যাট হুইচ ডিস্টার্বস। একটা ভালো বই সেই বই যা আমাদের বিপর্যত্ত করে, স্বস্তিকে বিশৃঘ্খল করে, শান্তি হরণ করে, আর এভাবে আমাদেরকে ভেঙেচুরে নতুন ও উচ্চতর জম্ম দেয়।

ভালো বইয়ের মধ্যে একটা উচু ও গভীর চিন্তাজগৎ থাকে বলেই তা সাধারণ পাঠকের কাছে কখনোই পৌছোতে পারে না। বিনোদনের স্যাদ, কৌতুকরসের স্यাদ, शালকা চটুল প্রেম বা রোমান্সের আমেজ-লাগা গালগম্পের স্যাদ সব পাঠকই নিতে পারে। কিন্তু মননের শক্তি সবার সম্পক্তি নয়। পৃথিবীর খুব অন্প মানুষই এর অধিকারী। এইজন্যে ভালো বই সবার বই হয় না। এদের গভীর ব্যাপক তলদেশময় আবেদন আপামর জনসাধারণের কাছে পৌছোনোর পথ আজও সম্পুর্ণ অজানা। তার ভেতর যে গভীর উপলক্ষিজগৎ আছে তাই তার পাঠকসংখ্যাকে নির্মমভাবে কেটে তাকে একটা ছোট্ট উত্রুঙ বুঠুুরির নির্জন বাসিন্দা করে দেয়। এদের সীমিত পাঠকের করুণ নিয়তিই এর প্রমাণ। এদের ভেতরকার সমৃদ্ধিই এদের জনপ্রিয়তার শত্রু। এদের বৈভবময় মননজগৎ, শিস্পোৎকর্ষ্রে অপরিম্মে বিভা এবং বলীয়ান শক্তিমত্তার জন্যেই এরা যেমন আপামর জনসাধারণের জগৎ থেকে চিরনির্বাসিত ; তেমনি একই সঙ্গে আবার ‘শ্মরণের’ দীপান্বিত ও কারুকার্যময় শিখরের চিরকালীন বাসিন্দা।

আজ পর্যন্ত বাল্লাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বই মাইকেলের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’। মহৎ বিষয়বষ্ডু আর অনন্যসাধারণ শিন্পসাফল্যের কারণে আজও বইটি সাহিত্যপিপাসু মানুষের চোথে বিস্ময়। কিন্তু কজন পাঠক সাত্যি সত্যি পড়ে আজ এ বইটি ? কজন পারে এর গম্ভীর সমুন্নত শিল্পরসকে আস্বাদন করতে ? হাতে গোনা গুটিকয় মানুষ নয় কি ? এমন দিগিজ্যী শিল্প-বৈভবকে কি কোনোদিন সাধারণ মানুষের কাছে পৌীছে দেওয়া সম্ভব? নাকি তারা এতে উৎসাছী হবে? এই পরাক্রন্ত শিম্পবৈভব তো তাদের ধারণফমতার বাইরে। কী করে এমন লেখকেরা জনপ্রিয় হতে পারেন? জনপ্রিয়ত যদি লেখকের একমাত্র পরিচয় হত তবে আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াতত হত মাইকেলকে? নিষ্চয়ই অলেখকের সারিতে। ভে বাংলাসাহিত্যে হুমায়ূন আহমেদ হতেন শ্রেঠ্ঠ লেখক, মাইকেল হতেন সেই সাহিত্যের নিকৃষ্টতম লেখক। কাজেই ব্যাপারটা স্পষ্ট যে শ্রেষ্ঠন্ব বা ভালোর সজ্গ জনপ্রিয়তার কোনো যোগাযোগ নেই। বরং হয়তো বিরোধই আছে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বা বড় কোনো লেখক কোনোকালে জনপ্রিয় ছিলেন না, আজও কেউ হন না। যে রবীন্দ্রনাথ আজ বাঙালি সং্্কৃতিকে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, কতটুবू জনপ্রিয় তিনি? তাঁর ক্টা লেখা আমরা পড়ি ? পাঠ্পপুস্তকের বাইরে তাঁর লেষের কবিতা বা গল্পগুচ্ছের মতো ছু-চারটি লেখা ছাড়া ? কতটুকু পড়ি আমরা রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের লেখা, বিবেকান্দ বা আবদুল ওদুদের লেখা, কমলকুমার বা সুধীন দত্তের লেখা ? এমনকি বাল্লাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ওপন্যাসিকদের লেখাই আমরা কতটা পড়ি এইসব জনপ্রিয় লেখকদের তুলনায় ?

সাহিত্যসহ মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ বইগুল্লা কি জনপ্রিয় বই? দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ বইগুলো কি আপামর জনসাধারণের পড়ার জন্যে লেখা? অ্যারিস্টটটল, হেগেল, মার্কস, ফ্রেশ্রে, ডারউইন কি জনপ্রিয় লেখকদের নাম? না। তাঁদের ‘নায’ জনপ্রিয়, তাঁদের ‘লেখা’ নয়। তাঁদের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যকে ধারণ করার মতো মেধার ফমতা পৃথিবী আবৃত-করে-রাখা এইসব মূঢ়, বিপুল, অকর্ষিত গণনাহীন পাঠকসম্প্রদায়্যের নেই। কাজেই পাঠকপ্রিয় হবার কোনো সম্ভাবনাই তাঁদের নেই। তাঁদের শক্তিই এ ব্যাপারে তাদের অন্তরায়। কাজেই শ্রেষ্ঠ বই সম্বন্ধে বুদ্ধেদেব বসুর কথাটাই গ্রহণীয় : এগুলো হচ্ছে মানবজাতির সেইসব ‘শ্রদ্ধেয় শব’, পাঠক যাদের দূর থেকে প্রণতি জানাতুই ভালোবাসে, কাছে গিয়ে স্পর্শ করতে চায় না। এমন যে আপামর জনসাধারণের সবচেয়ে শ্রদ্ধার জিনিস তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো-এদের ব্যাপারেও কি এ-কথ্া সত্য নয়?

বাৎলাদেশে আজ মুসলমানের সংখ্যা বারো কোটি। কিস্তু তাদের কতজন কোরআন শরিফ ভালো করে পড়ে, বুঝে বা উপলব্ধি করে মুসলমান ? খুব কমই তাদের সং্খ্যা। এই সং্থ্যা কোনোদিনই বেশি হবে না। কোরআন শরিফ পড়া, বোঝা বা আত্মস্থ করা মেধাইীন মানুষের পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হবে না। কাজেই ধর্মকে সাধারণ মানুষের চিরদিন জানতে বা আস্বাদ করে যেতে হবে যঁঁরা মূল ধর্মগ্রগুগুলোকে আত্মস্থ বা আস্বাদ করেছেন তাঁদের মুখ থেকে শুনে, ধর্মপিপাসার স্ফাদ মেটাতে হবে পরের মুখের ঝাল খেয়ে খেয়েই।

বড় লেখকরা কেন জনপ্রিয়তকে স্পর্শ করতে পারেন না, শরৎচন্দ্রের জীবনের একটা গল্প তা বুঝতে সহায়ক হতে পারে। একদিন শরৎচন্দ্রের এক স্তাবক তাঁকে খুশ্শি করার জন্যে বলছিলেন :‘কী অসাধারণ লেখা আপনার, কী প্রাঞ্জল। কত সহজে, কত অনায়াসে বুকের ভেতর পৌছে যায়’ ইত্যাদি ইত্যাদি। ‘আর দেখুন রবীন্দ্রনাথ, কী দুরূহ আর কঠিন কঠিন সব লেখা, কিছুই ভালো করে বুঝতে পারি না।’ ভদ্রলোকের কথাগুলো শাক্তভাবে শুনে একসময় শরৎনন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, ‘আমাকে কেন বুঝতে পারেন আর রবীদ্দ্রনাথকে কেন বুঝতে পারেন না জানেন ? কারণ : রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের জন্যে, আর আমি লিখি আপনাদের জন্যে P

জনপ্রিয় লেখকরা আদৌ লেখক কি না তা নিয়ে যত সহশয়ই থাকুক এবটা ব্যাপারে তাঁরা ভাগ্যবান। একসময়ে বড় লেখকেরা পাঠকসস্প্রদায়ের কাছ থেকে যে সম্মান আর ভালোবাসা পেতেন তা আজ তাদের কাছে বেহাত হয়ে গেছে। বিপুল বিত্ত, আকাশছছঁায়া খ্যাতি, জলুশপূণ জীবন-সব তাঁদের মুঠোয়। আজকের এই মূঢ গণতন্ত্রের যুগে যার যত গণসমর্থন সেই তত বড়। এই জনসমর্থন দিয়ে জনপ্রিয় লেখকেরা ভালো লেখকদের হারিয়ে দিয়েছে। তাঁদের সব মহিমা ও বৈভব আজ এঁদের দখলে। প্রায় সব দেশেই গড়পড়তা মানুষ বড় লেখক বলতে আজ জনপ্রিয় লেখকদেরকেই বোঝে। এই পাঠকদের বোধের জগৎ কাঁচা ও অসম্পন্ন বলে এইসব অপরিণত ও মননইীন লেখকদের মধ্যে তারা তাদের ত্ত্তির জগৎ খুঁজ্জে পায়। ভালো লেখকেরা এখন গুটিকয় বিবরবাসী পাঠকের নিভ্ত ও এবান্ত আস্বদনের কিছু রচনার জনক মাত্র।

আগেই বলেছি আজকের পৃথিবীর এইসব জনপ্রিয় লেখকদের স্রষ্ঠা হচ্ছে একালের বিপুল পাঠক্সমাজ-সংখ্যায় যারা মাছের মতো, পাখির মতো, মরুভূমির বালুর মতো, আকাশের তারার মতো-অপরিগণিত, সং্খ্যাছীন। প্রयুক্তি, শিল্পায়ন এবং বিত্তের অপ্রতিহত বিকাশের হাত ধরে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এই বিপুল পাঠকসম্প্রদায়ের যে অবারিত উথ্থান শুরু হয়েছে, দেড়শ বছর পার হতে নাহতেই তা আজ সর্বকালের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। এদের সিদ্ধান্ত এবং রায়েই আজ সাহিত্যজগতের ভাগ্য নির্ধারিত। কোনোকিছুর ব্যাপারে সুচিত্তিত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা এদের নেই। অবিকশিত ও অগভীর একধরনের অকর্ষিত মানুষ এই পাঠকেরা—বোধ, রুচি বা শিক্ষার দিক থেকে বেদনাদায়ক রকমে অনগ্রসর। একশ বছর আগেও পাঠক ছিল একধরনের বিদগ্ধ ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের নাম। আজ ক্রয়্ষমতাসম্পন্ন মানুষ মানেই পাঠক। তার ভালো-মন্দের বোধ আর বিচারবিবেচনার ওপরেই আজ লেখকসম্প্রদায় অসহায়ভাবে আশ্রিত। তার নির্বাচিত লেখকই আজকের ‘শ্রেঠ্য’ লেখক। কেবল লেখক নন, কে আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে বিবেচিত হবেন, কার গানের কোটি কোটি ডিস্ক বিক্রি হয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে বিখ্যাত আর বিক্তশালী করে তুলবে, কার টিভি অনুঠ্ঠান রেটিঙে সর্বোচ্চ হয়ে পণ্যের বিষ্ঞাপণনদাতাদের কাছে সবচেয়ে লোভনীয় হয়ে উঠবে, সবই তার সিদ্ধান্তে ঘটে।

এবার দেখা যাক ‘এইসব’ জনপ্রিয় লেখকরা কোন্ পাঠকদের সৃষ্টি। সন্দেহ নেই ক্রয়ম্ষমতাসम্পন্ন বিপুলসং্খাক মানুষই এদের স্রষ্ট।। তবু প্রশ্ন : যাদের ক্র্যম্ষমতা আছে তারা সবাই কি এইসব অন্তঃসারশূন্য জোলো লেখকদের একচেটিয়া উপাসক? তাদের এইসব বইয়ের ক্রেতা ? এদের কিছুসং্খ্যক যে এদের বই কেনেন তাতে সন্দেহ নেই। তবু পরিসং্যান নিলেই ধরা পড়বে এই দলে পৌঁ়, মাঝবয়সী বা পরিণত পাঠকের সংখ্যা বেশি নয়। প゙চিশের কোঠায় পা দিলে মানুষ্ষের মধ্যে চিন্তাশক্তি জেগে ওঠে, হুজুগের প্রবণতা কমে


 ठिक কারা? এই মত্ত আর উम্মাসসর প্রায় সবটাই করে প্র্যানত টিনজজাররা। কেবল



 কোনে রোমাদ্টিক কাহিনী বা ঝে-কোনো রকমমর মচ্মচ বা টটক্পার বই বেরোনোর খ্বর পাও্যার সঙ্গে সল্ে তরা দোক্নের দিকে দুট্ যায়।
 জনथ্রিয় লেখক। এই লেখকদদর স্টষ্t আসলে এরাই। জনথ্তিয় লেখকদদর বই বের হলে
 দোকানর দিকে ঘুটট যায়, অটোয়াফ্রে জন্য তাদর মির্রে অসু্ছ মাতামাতি করে, তারা







 আজকের মতে জনপ্পিয় গায়ক বা লেখকের জন্ম দেবার শক্তি তাদের ছিল না। কিত্জু আজ তাদের शাতে লেই শক্তি রয়়াছ, আজ তাদর হাতে দেবতা সৃষ্টিকরী সেই
 সবাই উभার্জनकम মানুম বা সभত্পির্ণ পরিনার্রের ছেলেমেয়ে। তাই আজকের দিন্নে



## 9

আমাদের ছেলেবেলায় এমনি জনপ্রিয় লেখক ছিলেন শশধর দত্ত (মোহন সিরিজ), নীशাররশ্জন গুপ্ত (কিরীটি রায় সিরিজ)-এমনি আরও অনেকে। গরম শিঙাড়ার মতো পাঠকের টেবিলে টেবিলে তারা ধৃমায়িত উষ্ণতা ছাড়িয়েছেন। কিন্দু কোথায় সেসব লেখকেরা আজ ? কে তাদের আজ চেনে ? অনেক আগে পড়া একটা কবিতার আধো-

বিশ্মৃত একটা লাইন মনে পড়ছে। লাইনটা অনেকটা এরকম : ‘মহিম হালদার স্ট্রীটে গিয়ে ‘মহিম’ ‘মহিম’ বলে কত ডাকলাম, উত্তর দিল না কেউP সম্তবত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লাইন। সাহিত্যের রাস্তায় আজ ওই জনপ্রিয় লেখকদের নাম ধরে যত ডাকা হোক, কেউ উত্তর দিতে এগিয়ে আসবে না। রবীন্দ্রনাথ জনপ্রিয় লেখকদের এই দুঃখময় নিয়তি লক্ষ্য করে বেদনা অনুভব করেছেন। লিখেছেন : এইসব লেখকেরা তাদের জীবদ্দশায় পাঠকের হাতে হাতে বিবর্তিত, মুখ্যে মুখে আলোচিত বিতর্কিত হয়ে কী তুযুল উত্তাপই না জাগায়। কিন্তু সময় একটু পান্টে গেলেই পাঠকেরা"... ভেবে নাহি পায়
এই লেখা একদিন কোন্ গুণে করেছিল बয় সেদিন্নের অসংখ্য হ্দদয়।"
তা হলে দাঁড়াল, একজন লেখক ‘জনপ্রিয় হন দুটো কারণে।এক, বড় লেখকদের সমৃদ্ধ উপনষ্মিজঙ তাঁদের ভেতর থাকে না বলে। (যার ফলে তাঁদের পক্ষে আপামর পাঠকের হৃদয়ে অনুভূত হওয়া সশ্ভব হয় যা অন্যথায় সম্ভব হত না।) দুই, তাঁদের মধ্যে অপরিণত ও সীমিত়মাত্রার শিল্পক্সমত থাকলেও শিল্লের উচ্চতর সম্পন্নতা থাকে না বলে (এজন্যোই সাধারণ পাঠক তাদের আস্বাদ করতে পারে, তাঁদের ভেতরকার সামান্য শিল্পমাধুরী চেটেপুটে নিজেেের বিত্তুীন শিল্পপিপাসার স্বাদ মেটাতে পারে) দুটো জায়গাতে শৈন্পিক অক্ষমতাই তাদের ‘জনপ্রিয়’ হবার কারণ। কাজেই বলা যায় লেখক হিসেবে ব্যর্থতার কারচেই- শিল্পের যে সম্পন্নতা ও গভীর উপলঝ্ষিজগতের সহযোগে একজন লেখক সার্থক হন, সেইসব শক্তিমত্তার জায়গায় অনট্নকবলিত হবার কারণেই-লক্ষ লক্ষ সাধারণ পাঠকের মনোরজ্রনকারী হয়ে ওঠা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে পড়ে।

শিল্পের এত কম পুঁজি নিয়ে খ্যাতি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু স্মরণের পৃথিবীতে জায়গা হয় না।* তাই এই লেখকেরা কিছুদিনের মধ্যেই বিস্মৃত হন। তবু যতদিন ওই লেখক সচল, যতদিন বইমেলায় একটি দুটি বা তিনটি করে বই বেরিয়ে উত্তাপে উত্তেনায় পাঠকমহনে মৌতাত ছড়াচ্ছে, ততদিন অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা তো তাঁরই। সেটাই বা এমন অরুচিকর হতে যাবে কেন ?

১৯৯৯









## রবীন্দ্রনাথ কি মৌলিক লেখক ?

দিনকয় আগে চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম, ওখানকার একটা গ্রন্থম্মেলায় বক্তৃতার আমন্ত্রণ পেয়ে। যৌথভাবে মেলার আয়োজন করেছিল বাংলাদেশ সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি ও চট্টগ্রাম জেলা কর্ত্পপক্ক। মেলার একপালে এবটা বেশ বড়সড় মঞ্চ, সামনে বেশকিছু চেয়ার, সেই মঞ্চ থেকে প্রতিদিন সক্ধ্যায় একেকজন লেখক বক্তৃতা করেছেন শ্রোতাদের উদ্দেশে । বারোদিন স্থায়ী মেলায় বক্তৃত হয়েছে মোট বারোটি। বক্কৃতার ঢথ্টা কিছুটা অভিনব। শ্রেততদের উদ্দেশ্যে ঢালাও ভাষণ নয়, লেখকে পাঠকে মুখোমুখি। পাঠকেরা লেখকদের প্রশ্ন করেছেন নানান বিষয়ে, লেখকেরা সেসবের উত্তর দিয়ে পাঠকদের কৌতূহল মেটানোর চেষ্টা করেছেন।

বারোদিন মেয়াদি মেলায় আমার বক্তৃত ছিল লেষদিনে। লেখক হিসেবে আমার ডাঁটপাট নেই। থাকার অনুকূলে কোনো কারণও নেই। কাজেই লেখক হিসেবে কথাবলার বিপদে না ফেলে পাঠক হিসেবে প্রশ্ন করার সুযোগ দিলেই উদ্যোক্তারা আমার প্রতি বেশি সুবিচার করতেন। তবু আয়োজকেরা অনুগ্রহ করে আমাকে বক্তৃতা করার সুযোগ দিলেন। কিক্তু বক্তৃতা শুরু করে বুঝতে পারলাম তয় পাবার তেমন কোনো কারণ নেই। যেসব কথা আমাকে বলতে হচ্ছে তা বলার জন্যে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত থাকার তেমন কোনো দরকার নেই। মোটামুটিভাবে যে-কোনো সজাগ লোককে দিয়েই কাজটট চলতে পারে।

নানান রকম প্রশ্ন আসতে লাগল দর্শকদের কাছ থেকে। আমার টেলিভিশনের অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে আলোকিত মানুষ কি এমনিতরো নানান প্রসঙ, কেন আমাদের প্রজন্ম একাত্তরের ঘাতক দালালদের দলেবনে ছেড়ে দিয়েছে (প্রশ্নের ঝাঁজ এমনই যেন আমিই ছেড়ে দিয়েছি), কেন আমি টেলিভিশনে বলেছি সুদ্দরী রমণী হিসেবে জন্মাতে পারলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করততাম-এমনি নানান ধরনের কথাবার্ত।। সব ধরনের প্রশ্নই আছে, কেবল নেই লেখালেখির বিষয়ের জিষ্ঞাসা-লেখকের কাছে জানতে চাওয়ার মতো পাঠকের প্রশ্ন। ওইসব প্রশ্ন একেবারে ছিল না বলব না, বেশকিছু ভালো প্রশ্নও ছিল, তবে তার সংখ্যা খুবই ক্ম। কিস্তু কম হলেও এব্টা জায়গায় তারা অনন্য। তাদের ঝাল ধানী-মরিচের চেয়েও কড়া। একটট-দুটো প্রশ্নই মাথা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট। অনেক এলোমেলো প্রশ্নের ফাঁকে একজন প্রশ্নকর্তা এমন একটা প্রসঙ্গ

তুললেন যা আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে প্রায় নির্বাক করে ফেলল। তিনি বললেন, দিনকয়েক আগে একজন বক্তা (যিনি আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের একজন ঝাঁঝালো লেখক) এই আসরে বলে গিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ মৌলিক লেখক ছিলেন না। তিনি বলেছেন রবীদ্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে যা-কিছু বলেছেন, ইয়োরোপের লেখকেরা তাঁর অনেক आগেই সেসব কথা বলে গেছেন। কাজেই তাঁকে মৌলিক লেখক বলার সঙ্গত কারণ নেই। এ সম্বন্ধে আপনার মত কী ?

প্রশ্ন শুনে হঠাৎ খানিকক্ষণের জন্যে কিছুটা বোকা হয়ে গেলাম। রবীদ্দ্রনাথের প্রতিভা কোনো মাপের, তাঁর শক্তি বা দুর্বলতা কোথায়, তাঁর শিল্পপ্রতিভা কোথায় কোথায় উজ্জ্রলতমভাবে প্রকাশিত--এসব নিয়ে চায়ের পেয়ালায় অনেক ঝড় তুলেছি, কিন্তু তিনি মৌলিক নন, এ ভাবনাটা তো মাথাতেই আসে নি কোনোদিন। প্রজন্মপরম্পরায় রবীদ্দ্রনাথকে আমরা প্রতিভা আর মৌলিকতার সমার্থক বলেই তো জেনে এসেছি। অনেক দিনের ভাবনা, অভ্যাস আর অনুভবের ভেতর দিয়ে এ এখন আমাদের এক্টা চিরায়ত ক্সুং্শ্ফারের মতে। মাটির মানুষের মাথার ওপর অফুরন্ত নীল অপরিমেয় আকাশ যেমন, রবীদ্দ্রপ্রতিভা তো আমাদের জীবনের ওপর তেমনই-আমাদের সবরকম আশচ্কা বা সন্দেহের বাইরে।

তবু এমন একটা কথা শুনে চকিতের জন্যে যেন একটু গোলমালেই পড়ে গেলাম। সত্যিও তো হতে পারে কথাট। এমনও তো হতে পারে দেশ-বিদেশের সারস্বত সমাজ (ইয্যেটস বা পাউন্ডের মতো লন্ডনের কবিগোঠ্ঠীর সদস্যেরা বা নোবেল কমিটি থেকে শুরু করে এযাবৎকালের বাল্লাতাষায় কথ্ বলা প্রায় প্রতিটি মেধাবী বা শিষিতি মানুষ) নিতান্তই ভুলে বা অনবধানে রবীদ্দ্রনাথকে এতকাল একজন প্রতিভাবান বা মৌলিক মানুষ ভেবে এসেছেন। হয়তো রবীদ্দ্রনাথ সশ্বন্ধে যা আমি নিজেও এতদিন জেনে বুঝে অনুভব করে বা বিশ্বাস করে এসেছি, আসলে তার অনেক কিছুই একটা বড়গোছের ভুল ছাড়া আর কিছু নয়। হয়তো বিরাট রবীন্দ্র-কিংবদন্তিটাই আমাদের এই দরিদ্র বিশাল জাতিটার এক্টা অতিকায় ও বোকা কুসং্স্কারের অন্য নাম, ডুবন্ত মানুষের আঁকড়ে ধরা খড়কুটোর মতো আত্মরক্ষার একটা করুণ আশ্রয় মাত্র।

নিজেকে আরও নিচ্চিত করার জন্যে কথা শুরু করার আগে রবীদ্দ্রনাথের যেসব লেখাকে আমার কাছে মৌলিক বলে মনে হয় তাঁর গোটা কয়েকের ওপর দিয়ে মুহুর্তের জন্যে চোখ বুলিয়ে নেওয়ার চেট্টা করলাম। চোখের ওপর চকিতের জন্যে ভেসে উঠল গ্রামবাংলার সোঁদা মাটির গন্ধে ভরা তাঁর অনবদ্য ছোটগল্পগুলো; শেষের কবিতা, গোরার মতো উপন্যাস; ডাকঘর, রক্তকরবীর মতো নাটক; শিকা, কালান্তর বা শব্দতद্ধের মতো বিচিত্রমুখী প্রবন্ধের বই; ছিন্নপত্র, ইয়োরোপ প্রবাসীর পত্র বা রাশিয়ার চিঠির মরো তাঁর অসাধারণ অন্ত্দৃ্টিসম্পন্ন পত্রগ্রন্; আর সবশেষে তাঁর অসাধারণ কবিতা-জগৎ-বলাকার মতো তাঁর উচ্ছল প্রবুদ্ধ আর নিক্বণমুখর কবিতাপ্রবাহ্; তাঁর গানের হিরকখচিত কথামালা, যেগুলোর অনবদ্যতা বিচার করে রাদিচি রবীদ্দ্রনাথকে

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতিকার বলতে চেয়েছেন, তাঁর কथা ও কাহিনী, কণিকা, জুত আবিষ্কার বা হিং টিং ছঢ-এর মরো তাঁর অসামান্য হাস্যরসাত্মক কবিতা; বৈশাখ, বর্ষামঙল বা আষাত়ের মতো তাঁর প্রকৃত্স্ীীব কবিতা, তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের বর্ষার অপরূপ ও লীলাময় রূপবৈচিত্য, তাঁর অনন্য ও বিস্ময়কর শিশুকবিতা; কিং্বা আলাদাভাবে বর্ষার দিনে, সোনার তরী, এমনি আরও অনেক অনন্যসাধারণ কবিতা।

লেখাগুলোর কথ্থ ভাবতেই প্রশ্ন জাগল, এগুলোর কোন্ লেখার কোন্ কথাগুলো ইয়োরোপের লেখকেরা আগে বলে গেছেন? আর যদি বলে গিয়ে থাকেনও তবু তা দিয়ে যদি কেউ নতूন ও অলীক শিন্পপ্রতিমা তৈরি করতে পারেন তবে তাকে কি মৌলিক স্রষ্টার সম্মান থেকে খারিজ করে দেওয়া যাবে ? হাজার কয়েক বছর আগে পৃথিবীত কবে কে একজন একটা প্রেমের কবিতা লিখে ফেলেছিলেন সেইজন্যে আর কেউ কোনোদিন প্রেম নিয়ে কবিতা লিখলে তা আর মৌলিক হবে না-কেমন কথা এ ? শিক্পবোধের কী অপরিশীলিত জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি আমরা ?

গ্রিক সভ্যতার মানবতা আর জীবনবাদিতার প্রেরণা থেকে একদিন জেগে উঠেছিল ইয়োরোপীয় রেনেসাঁ। গ্রিক মনীষীরা এই রেনেসাঁর দু হাজার বছর আগেই তে এর মৃল প্রতীতিগুলো-প্রেম, মানবিকতা আর জীবনমুথিতার বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন। এজন্যেই কি মোদ্দ দাগে বলে দেওয়া যাবে-গত কয়েক শ বছরের ইয়োরোপীয় রেনেঁসার বিস্ময়কর অবদানগুল্লা সব সেকেন্ডश্যান্ড জিনিস? শিল্পের নিজের কি কোনো স্বয়ম্ডর সত্তা নেই? শেক্রপিয়ারের সাঁইত্রিশটা নাটকের মধ্যে এক টেমপেস্ট ছাড়া বাকি সবগুলোর কাহিনীই তো অন্যের কাছ থেকে ধার করা। এজন্যে কি তাঁকে কেউ অমৌলিক বলেছে? মাইকেল মধুসূদন দত্ত তো গ্রিক ল্যাটিন ইংরেজি সহ্দ্কৃত সাহিত্য থেকে শুরু করে ভারতীয় আর ইয়োরোপীয় সং্শ্কৃতির সেরা সম্পদগুলো হাজার হাতে আহরণ করেছিলেন। এ জন্যে কি তিনি অলৌলিক? তা হলে তার ঐ অমিত্্রভ ও ভাস্বর মহাকাব্যটি (গৌড়জন যাহে/ আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি) কী ? স্টুয়ার্ট মিল, বেন্থাম, ওয়াল্টার স্কট, শেঙ্গপিয়ার থেকে শুরু করে গীতা উপনিষদ সশ্স্কৃত সাহিত্য-কার প্রভাব নেই বষ্কমের লেখায়? বিশ শতকের ইহরেজ সাহিত্যের কোন্ ভালো কবির প্রভাব নেই জীবনানন্দের কবিতায় বা চেতনাজগতে ? তাই বলে কি এ্ণদের লেখা সব রদ্দি জিনিস ? ডাস্টবিনের খাদ্য?

আমার ধারণা, আমাদের সেই অদমিত ও অতি-আত্পপ্রত্যয়ী লেখক্বন্ধুটি মৌলিকতা ব্যাপারটিকে খুবই অগভীর ও সীমিত অর্থে ব্যবशার করেছেন। হয়তো ব্যাপারটাকে চিরে চিরে আরও একটু ভালো করে দেখা সম্ভব ছিল। অন্তর্দৃষ্টির অনটনের কারণেই তা হয় নি। না হলে রবীদ্র্রনাথ মৌলিক লেখক নন এমন একটা কথা এমন ঝট্ করে বলে ফেলতে তিনি হয়তো আরও একটু দেরি করতেন। একজন সাধারণ পাঠকও তো রবীন্দ্রনাথ পড়ার সময় তাঁর মৌলিকততার অনিন্দ্য ও সম্পন্ন বিভাকে টের পায়। আর তিনি নিজে একজন সৃষ্টিণীল লেখক হয়ে সেই অমেয়
 শ্রেতাদ্র নিছক চমকে দবার জন্যে ক্থাটা বলেছিলেন? নাকি চিত্তাটা আার কারা ? পাচ্চাত্যের কোনো চিত্যাবিদগোঠ্ঠীর—র্যারা মনে করেন অনুসরণকাীী সভত্ত অগ্রবর্তী সভতাকে কেবল অনুকরণই করতে পারে, নিজে মেলিক কিছু দিতে পারে না। অনেকেই জানেন পাচ্চাত্যের অনেক মহলেই এমন একটা ধারণা এই শতাব্দীর শুরু থোেই প্রচলিত রয়েছছ। তিনি কি সেই ধারাটাকে, কোনোরকম ডান ধা ছাড়াই রবীদ্দননাথের ওপর চালিয়ে দিলেন?

অन্যের ঁঁড়़র শেবে একজন লেখক কতটা को নিলেন না নিলেন তার ওপর
 জিনিস তিনি সাহিত্যের উঁড়ার্ উপছার দেন। নতুন মানে এমন কিছু যা অপরিচিত ও অনন্য— এমন কিছू যার প্রতিজ্র সাহিত্যের অभনে আগে কখন্ন ছিল না, পরে কখনা আসবে না; অতীত ও অবিষ্যতের মান্রজতির মধ্যে তিনিই কেবল এই প্রতিমা রচন্না করতে পেরেছ্ন, আর কেউ নয়, কোনোভাবেই নয়। «ুঁজলে হয়তে
 কथা বনেছেন তাঁ প্রায় সব কথাই তাদদর আগের কোনো-্া- কোনো লেখক কোনো-না-কোনো সময় বলেছেন। কিন্তু বক্তব্যের এই উত্তাধিকার ম্মেলিকতার দাবি থেকে তাঁদূরকে খারিজ করতত পারে নি। কেনनা সাহিত্যের ইতিহস মূলত প্রসঙ্গে


 ওপরেই। ওই লেখকেরা সবাই মৌলিক, কেননা তাদ্রে লেখার শ্দ ছুদ্দ נপমার অनীক সমাব্শশর ভেতর তারা এমন অनীক ও অনন্য কিছু উপহার দিয়েয়েন যা কেবল অপরিচিত ও নতুন ন্য; প্পেলো তাঁা উচারণ করেছেন পপথবীতত পথমবারের মরে, যা তাঁদ্রে আগের বা পরের কেউ কখনো ঠিক ওতাবে উচারণ করেন নি, করবেনও না। এ यদি না হত তবে সাহিত্যে ম্মেলিক বলে কিছू খাকত না। জীবন্র
 (থাকলেও ज দ দর্শন্ থাকে, সাহিত্যে নয়।) সাহিত্যের কাজ হল এইস্ব একম্মেয় স্শুল
 দিয়ে অनিব্বচনীয় ও চিরকাनীন প্রতিমায় মৃর্ত করে তোলা।

> २
 কঠिন। সাধারণ লেখকদ্দর মৌলিকত বড় লেখককদর ল্যীলিকত থেকে কিতুুা আলাদ।। সাধারণ লেখকদদর ল্যীলিকত ফ্ব্যাশ-বান্বের আলোকচ্ছটার মতো-তীষ,
 পারাতু তার সার্থকত। এজন্যে তর চোখে না পড়ে উপায়ই নেই। জীবননর সমম্রত


 জিভের ক্মিন্ত তীব্র প্রতিবাদের ধারালো ছুরির মুল্খ সেে্দ্রীভূত করে চিৎকার করে চলে,

 চिনভে आমাদর কোনেরকম ভুন হয় না। লেখক্দের প্রথম উজ্ম্ম সাড়াজগানো

বড় লেখকদ্দর লেখা কিন্তু এত উজ্জ্র নয়। দूর আকাশের বিশাল নষ্রের মহো

 দঊদাউ অগ্নিবিষ, তবু খালিচাখে চাইলে মনে হরে হয়তো ফ্ল্যাশ-বাল্বের চেরেও ক্ম আলো এখানে। এতই নিরীई, এতই প্রতরক এঁরা। কেন এই বির্রম? কারণ, যতবড়




 অবश্शানও তেমন-আমাদর প্রাকত ৫ অকর্ষিত সাহিত্যবোধ থেকে অনেক ওপরে।
 সত্যি সত্যি কঠিন। করতে গেলে আমাদের अই লেখকব্বুট্রি মতো রবীদ্দ্রনাথর মত্তে একজন নাক্ফত্রিক লেখককে অনায়াস্ অল্লৌিক বলে আখ্যায়িত করার মत্তে অতিসরলততর आশষ্কা থেকে মেতে পারে।




 গগালমালের উদাছরণ।

ছেট লেখাকে সঙ্গ বড় লেখকের আর একটা ব্যাপার্ পার্থক্য খাকে। লেটা ভালো
 কিম্মুলা পড়াব বলে আমি মনে করি-একবার, লেই সভুভরর দশকের প্রথম দিকে,



 গিয্যেছিন। লেই অহ্কোর সে রাজার সামনে দিয়ে উড়ে উড়় বলে বেড়াতে লাগল, রাজার ঘরে যা আাহ / আযার ঘরেও তা আছছ। ক্থাট মিথ্যা নয়। রাজার घরে টাকা

 তার বিপুল অধিক্য হাজর দিয়ে রাজ্র, টুনদুনির চেয়ে অনেক অনেক বড়।

जালো কবিতা বড় কবিদির মাো ঘেটট কবিদেরও লিখতে হয়। অন্তত একটি
 কবি নয়। তাহলে একজন বড় কবি কী দিফ্রে বড় ? সংখ্যা দিয়ে। বেশি সং্থ্যেক স্মরনীয়
 সমুদ্দ অনেক বেশি অবগাহন করতু পেরে। আশা করি বোঝাতে পেেরেছি এই সং্থ্যা গণিতের সংখ্যা নয়, মানের সং্খ্যা। কত লক্ লাইন লিত্খে কত বিপুল আকৃতির রচচাস্গুহ তিনি প্রকাশ করালেন তার ওপর কোনা কিদू নির্র্র করবে না, নির্ডর করবে
 পারললন তার ওপর।
 বে তিনি একজন বড় লেখক; বিষ্থের রজতস্মুর টাকশালওয়ালা রাজাদে দলের लোক। তাঁর লোকশুত অবদানও অनেক। আyুनिক বাঙ্লাতাষার জনক তিনি। আজকের বাঙালি জতি বে-ভাযায় কথা বলে এবং তবিষ্যতে বলবে, তার সৃষ্টি তাঁর হাত शেকেই।এ ছড়় কবি, নট্টকার, ওপন্যাসিক, গাম্পলেখক, প্রবন্ধকার-এমনি
 বিরক্তি বাড়াত চাই না। এ প্রসজ্গে কেবল একটা কথা নিব্রেন করতত চাই : কবে

 यদি ল্লেলিকতার প্রাপ্য লেেে বঞ্কিত করি তবে তাঁর প্রতি কি ঘুব সুবিচার করা হবে ?
$\bigcirc$
মৌলিকতা দু ধরনের : সাধারণ লেখকদের মৌলিকতা আর বড় লেখকদের মৌলিকতা।

আগেই বলেছি সাধারণ লেখকেরা খুবই তীব্র ও উজ্জ্রল। এঁরা বিশুদ্ধভাবে মৌলিক। এ্রঁদের অস্তিত্ব অনন্য, একক। জীবনান্দ্দ যেমন বলেছেন, ‘আমার মতন নাই কেউ আর’

তেমনি। কিন্তু আগেই বলেছি বড় লেখকদের মৌলিকতা অত জ্জলজ্জলে নয়। অত স্বতন্ত্র নন এ্রা। নন অমন চাক্ষুষ ও প্রখর। ছেট লেখকদের তুলনায় র্রারা অনেক বেশি জীবনের মতো, প্রকৃতির মতো। ট̈রা সহজ, অনায়াস। সহজ বলেই এঁরা এত সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারেন, সকলের হয়ে উঠতে পারেন। এঁরা তাই হয়ে উঠতে পারেন সমস্তু মানবজাতির লেখক, বিশ্মজনের লেখক। সংকীর্শ কুלুরির তীব্র একাকিত্বের কথা এঁরা বলেন না, বলেন রেদ্রুকরোজ্জল মানবতার কাহিনী। তাই সকলের কাছে এঁরা অনুভবগম্য, বোধগম্য, গ্রহণীয় ও আদরণীয়। এইজন্যেই এই দলের প্রতিনিধি বলতে পারেন :

आমি পৃথিবীর কবি, ভেথে তার যত উঠ ধ্বনি
आযার বাঁণির সুরে সাড়া তার জাগিব্বে তখনি।
সাধারণ লেখকদের মতো এঁরা অত বিশুদ্ধ নন। এ̛ँদের মধ্যে অনেক খাদ থাকে, ধুলোমলিনতা থাকে। মহৎ শিল্পের কারবার সম্পূর্ণ জীবন নিয়ে। ঐ শিলপীরা উপহার দেন পরিপূর্ণ জীবন। জীবনের গভীরে আকন্ঠ ডূব দিয়ে নির্জনা শুভর সঙ্গে অনেক ক্রেদও এঁরা সঙ্গে করে তুলে আনেন বলে সাহিত্য থেকে এই আবিলতাকে এঁরা কিছুতেই এড়াতে পারেন না। এঁরা যা দিতে পারেন তার নাম ক্লেদজক্ূসুম। তাই অম্লানশুদ্ধতা এ̊দের পক্ষে সম্ডব নয়। এটা সম্ভব একমাত্র সাধারণ লেখকদের পক্ষেই।

যে জীবনকে বড় লেখকেরা সাহিত্যে উপহার দেন তা যেমন বলীয়ান আর পরাত্রান্ত তেমনি জন্মান্ধ ও আদিম। বিশুদ্ধতার চালুনিতে ছেঁেে তোলা শো-কেসের শীতল প্রাণহীন অনন্য সৌন্দর্য সে নয়। রক্তের উষ্ণতায় তা গন্ গন্-করা। খাদ থাকে বলেই এัબদের শিন্প অত মজবুত, অত দীর্घায়ু। সময়ের উত্তান হিংস্র ঢেউয়ের আক্রোশকে অত অনায়াসে পার হয়ে যায়। কেবল খাদ নয়, বড় শিল্পে, ছোট শিল্পের তুলনায়, ভুলড্রান্তিও বেশি। শক্তিমত্তা বেশি বলে ভুলভ্রান্তি.বেশি। শক্তির কারণেই বেশি। কিস্তু ছেটট শিল্পের কারবার স্বল্মশক্তির পুঁজি দিয়ে। তাই ভুল করার মতো শক্তিই নেই এর ধমনীতে; থাকলেও পরিসর কম বলে শুধরে নেবার অবকাশ আছে। তাই শুদ্ধতা হচ্ছে তার প্রাণ। ওটুবূ হারালে তা বাঁচবে কী দিয়ে? তাই ছোট সাহিত্য এমন নির্ভুল, নিখাদ আর পরিস্রুত। জীবনের সবরকম ল্রেদ অশুদ্ধত অপরিচ্ছন্নত থেকে নিজেকে সতর্কভাবে তফাতে রেখে এবটা পরিপাটি স্নিন্ধ্র বিচ্ছিন্নতার ভেতর অপলক উজ্জ্qল ফুলের মতো সে ফুটে থাকে। এই অতিপরিশীলনের কারণে বিশুদ্ধ কবিতা সহজ হয় না, সর্বজনীন হয় না। রবীদ্দ্রনাথ লিvেছেন :

উত্তম নিকিচ্তে চলে অধমের সাথে
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।
রবীন্দ্রনাথের এই পর্যবেক্ষণটা সত্যি সত্যি অসাধারণ। বড় সাহিত্যের মধ্যে থাকে উত্তম্রের গুণ। মহৎ ও তুচ্ছ, চোর ও সাধু, ঠ̀গ ও পুণ্যবান সবার সঙ্গে তার অবারিত চলাফেরা। তার মধ্যে সবাই রয়েছে বলে সবাইকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সবার সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে তার কোনো অসুবিধা নেই। কিক্তু মধ্যম তার বিচ্ছিন্নতার মধ্যে

ছোট। সত্যিকার অর্থে মধ্যম কে? মধ্যম সে-ই যে আসলে অধম কিন্তু পরে আছে উত্তম্রের বেশবাস, ভুল পরিচয়ে সবাইকে ঠকিয়ে চলেছে। সাহিত্যের জগতের মধ্যমও একই রকম। আসল হিসেবে সে ছোট, কেননা তার হৃদয়জগতে জৈবতাড়নার সেই বিশাল প্রবল উথালপাতাল নেই; কিস্তু বেশবাসে সে পালিশ-করা, নৈপুণ্যে পারিপাট্যে পুরোপুরি সयত্নচর্চিত-जর্ৰাৎ অক্গিতে ইপ্তিতে উত্তম। তাই সাহিত্যের ক্ষেত্রে ‘শুদ্ধতা’ মাঝারিত্বের পরিচয়বাহী, শ্রেষ্ঠত্বের দ্যোতক নয়। তাই ‘শুদ্ধাতম কবি’ শ্রেষ্ঠ কবি নয়।

ফিরে ফিরে আবারও যেখানে ফিরে আসছি তা হল, সাধারণ লেখকদের মৌলিকত বড় লেখকদের তুলনায় অনেক নির্জলা ও বিশুদ্ধ। জ্লজ্রলে ক্ষুরধার এর দীপ্তি। ছুাট পরিসরের মধ্যে শিল্পপ্রতিভার সমষ্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে এ তৈরি হয় বলে, চশমার কাচে রোদের কেন্দ্রীভূত তীব্র তাপের মতো তা অনায়াসে কিছুকালের জন্যে পৃথিবীর শরীরে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। ভারি ঝকঝকে আর দ্যুতিময় এ। ছন্দে সত্তেন্দ্রনাথ, শারীরিক কামনায় গোবিন্দ দাস, মধ্যবিত্তের যন্ত্রণায় সমর সেন, গ্রামীণ অন্তরগতায় জসীমউদূদীন, প্রলেতারীয় চেতনায় সুকান্ত বা সিন্দাবাদের ফররুখ আহমদ এমনি বিশুদ্ধ ও মৌলিক। উজ্জ্ৰল, অনন্য। কিন্তু বড় মৌলিকতা বিষ্ত্ত গভীর বিশাল জায়গার ওপর ছড়িয়ে যায় বলে তা অনেক নয়র ও সহনীয়। তাকে শনাক্ত করা দুরূা। যেন আর দশজন লেখকের মতোনই তা, কেবল একটি জায়গায় আলাদা। সে একটু প্রতারকরকমে উচ্চু। মাইকেল, জীবনানন্দ, নজরুল, মোহিতলাল বা সমর সেন-এ্র্দের লেখা পড়তে গিয়ে যে কেউ প্রথম পরিচয়েই টের পেয়ে যান এঁদের মতো এবটা লাইনও লেখা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে কেন যেন আশা জাগে, মনে হয় আমিও হয়তো লিখতে পারব অমন কিছু, হয়তো লিখেও ফেনা যায় পাঁচ সাত লাইন, কিস্তু অষ্টম লাইনে গিয়ে ধরা পড়ে ভুল নশ্বরে ডায়াল করা হয়ে গেছে। দেখতে শাদাসিধা মনে হলেও এর মধ্যে এমন কিছু আছে যাকে আত্নস্থ ও অতিক্রম করা কিছুতেই সম্ভব নয়। একই সঙ্গে এ লেখা কাছের এবং দূরের, সর্বসাধারণের তবু সর্বসাধারণ যাকে কোনোদিন খুঁজে পাবে না।

পৃথ্বীর সব শ্রেষ্ঠ বা ক্ল্যাসিক লেখকদের মতো রবীদ্দ্রনাথের মধ্যে আছে সেই গুণ, যাকে বুদ্ধাদেব বসু চিহ্তি করেছিলেন ‘প্রতারক সরলত’’ বলে। এ̆ঁদের জীবন শক্তিম্ত বলে এ̈দের উচ্চারণও সর্বজনীন ও সহজ। শ্রেষ্ঠ লেখকদের এই আপাতসরল স্বভাবটি সম্বন্ধে অবহিত না-থাকায় আমাদের সেই লেখকবন্ধুটি রবীন্দ্রনাথের রচনার এই সহজ ব্যাপারটিকে হয়তো কমদামি বা পড়ে পাওয়া আটপৌরে ব্যাপার বলে ঠাউরে নিয়েছেন। চেতনার ছোট পরিসরে তাঁদের মৌলিকতা কেন্দ্রীভূত নয় বলে তাঁদের মৌলিকতা ঝট় করে খুঁজে বের করা কঠিন। তাঁদদর মৌলিকত্ত থাকে তাঁদের সমগ্রতায়; পুরো অবয়বে ছড়িয়ে গড়িয়ে। ছোট লেখকদের মতো আলাদ্য করে চোখে পড়বার জিনিস তা নয়। এইজন্যে ছোট লেখকদের বুঝতে হলে তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা পড়তে হয়, আর বড়

লেখকদের বুঝতে হলে পড়তে হয় তঁদের রচনাসমগ্র। এর মানে এই নয় যে এঁদের লেখার সামগ্রিকতার ভেতর প্রতিভার অসামান্য শক্তিমত্তা প্রদীপিত নয়। দস্তয়েভস্কির অনিঃশেষ প্রচণ্ততা, কালিদাসের শক্তিমান চিত্রগুণ, স্যাফোর জান্তব হাহাকার, হোমারের প্রচণ পেশিবহুলতা, হাফিজ বা রবীদ্র্রনাথের অপরিমেয় হুদয়মাধুরী প্রতিমুহুর্তে বুঝিয়ে চলে «ে তাঁরা অসাধারণ। সাধারণ কবিরা তাঁদের ছোট্ট উজ্জ্রল বৈশিষ্ট্যটি দিয়ে সহজেই চিছ্তি হয়ে যান-যেমন অমুক দেহাাদের কবি, অমুক ছন্দের জাদুকর, অমুক গণমানুমের কবি, অমুক দাশ্পত্যপ্রেমের কবি কিন্তু বড় কবিদের ঠিক এভাবে কোনো বিশেষ পরিচয়ে চিহ্তিত করা যায় না। তাঁদের একজনের ভেতর অনেকজন অসাধারণ কবির শক্তি এমনভাবে মিলেমিশে থাকে যে কোনো-একটি বা দুটি পরিচয়ে তাঁদের শনাক্ত করা অসম্ভব। আসলে এঁদের মৌলিকতা কোনো একটি বা দুটি তীব্র বা দ্যুতিময় গুণের ভেতর থাকে না—থাকে সামগ্রিক সমন্নয়ের ভেতর। সাধারণ কবিদের মতো তাঁরা চাক্ষ্ষষ অর্থে মৌলিক নন, যুগ যুগের অসং্খ্য কবির মৌলিকতার ঞঁরা যোগফল। সভ্যতার বহুকালের ঐতিহ্যকে ধারণ করতে পারেন বলে এঁরা বড়। আপাতমৌলিকতা খুঁজলে রবীদ্দ্রনাথকে অতটা উজ্জ্রল মনে নাও হতে পারে, কিন্তু রবীদ্দ্রনাথ মে এতবড় তার কারণ তাঁর মধ্যে গত তিন হাজার বছরের ভারতীয় সশ্স্কৃতি এবং হাজার বছরের ইয়োরে|পীয় সং্স্কৃতি শক্তিশালী আবেগে বাচ্ময় ও পুনরুষ্জীবিত হয়েছে। এসব লেখকেরা বড় এঁদের ধারণক্ষমতায়, মানবজাতির যুগযুগান্তরের শিল্পপ্রয়াসকে উচ্চতর ব্যাখ্যা দেবার সামর্থ্যে, সহস্য চক্ষুতায় এবং আদিম ও অপরিম্যে শক্ত্ম্যত্তায়। কাজেই ছোট লেখকদের মতো এঁদের ডালপাতার আড়ালে আবডালে মৌলিকতা খুঁজে বেড়াতে গেলে হতাশ হয়ে পড়া বিচিত্র নয়।

১৯৯৮

## বাংলা সাহিত্যে অন্তত একটি পুরুষ চরিত্র চাই

জার্মানরা তাদের দেশকে বলে পিত্ভূমি, আমরা বলি মাত্ভূমি। গোগলের ‘তারাস বুলবা’ উপন্যাসে বুলবার বীর সন্তান অস্তাপ মৃত্যুর আগমুহূর্তে ‘দুর্বল মায়ের ক্রন্দনঅনুশোচনা শুনতে চায় নি। শুনতে চায় নি কোনো পড্নীর উম্মত্ত চিৎকার যে নিজের কেশ উৎপাটিত করে তার শুভ্র বক্ষে আঘাত করবে। সে শুধু দেখতে চেয়েছিল দৃঢ़চিত্ত পুরুষকে যার বিজ্ঞ বাণী তাকে দেবে মৃত্যুর পূর্বে শক্তি ও সান্বনা।’

কিন্তু আমরা বেধড়ক মায়ের মুখে 'মাগো বাবাগো’ বলে চ্যাচানোর সময় সম্র্রমবশে মায়ের পাশে বাবাকে কিছুটা কুষ্ঠিত স্থান দিল্লেও রোগশয্যার একাকিত্বে বা নিঃসগ জীবনের অসহায়তম মুহূর্তে যার নামটি আব্বাস এবং নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে উচ্চারণ করতে ভালোবাসি, সেই প্রিয় নামটি মায়ের। আজো বাঙালির কাছে মা-ই শক্তি, আশ্রয় এবং সর্বজয়ী প্রাণের প্রতীক। গ্রিক দেবকুলের রাজা জিউস তাঁর স্ট্রী হেরার তীক্ক্ সন্দেহদৃষ্টি এবং অমানুষিক ছিংস্রতার সামনে মাঝেমধ্যে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল্রেও দেবতা এবং মানুষের উপর সর্বময় কর্ত্তৃ丬্ব বজায় রাখার জন্য বজ্ট নামের যে অমোঘ এবং দুর্জয় অস্ত্রটি তিনি ব্যবহার করেন, তার অধিকার কিস্তু একজন পুরুষ-দেবতারই, কোনো দেবীর নয়। বৈদিক দেবরাজ ইন্দ্র বা রোমান জুপিটারের (স্বর্গ-পিতা) পুরুষতাপ্রিক কর্ত্তত্বও নিরস্কুশ। তাদের ঐশী মপ্রিসভায় নারীসদস্য নেই তা নয়, কিস্তু ক্য়ার সিাড়ততে তাদের জায়গা অনেক অবহেলিত অবস্থানে।

আবহমান বঙ্ালি সমাজের চিত্র এর বিপরীত। পুরুষ্ষ নয়, নারীই সেখানে যাবতীয় শক্তি ও সমৃদ্ধির একচ্ছত্র উৎস। নারী সেখানে কেবল নির্ধারক নয়, কাম্য ঈপ্সিত এবং পূজ্য। নিজ্জেদের আলেক (প্রেমিক) এবং ঈব্বরকে মাশ্ক (প্রেমিকা) কন্পনা করে ইরানের সুফিরা প্রকৃতির নির্জনতায় শত শত বছর ধরে ঈম্বরকে অন্টেষণ করেছেন, আর আমরা, প্রায় সারাটা জাতি নিজেদের শ্রীরাধা (জীবাত্া) কল্পনা করে পরমাত্মার (কৃষ্ণের) জন্য তিনশ বছর ধরে নারী-হৃদয়ের উদ্বেলিত বেদনায় ‘উদ্বাহু নৃত্য’ করেছি। কেবল তাই নয়, এটা সেই জাতি যারা শিবের দেহেও পার্বতীর নারীরূপের লাবণ্য খুজজে বেড়িয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী।

ভারতীয় আর্যেরা পিতার ভেতরেই শক্তি ও কর্ত্ত্বের ঐ্রশরিক প্রতীককে প্রত্যক্ম করেছেন, মাতার ভেতর নয়।
‘পিতা স্বর্ঞ্ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ’
এই কথা পিতৃতত্ত্রিক ভারতীয় আর্যসমাজের মূল আর্তি। এটা সেই সমাজ যেখানে পিত্সত্য পালনের জন্য রামকে যৌবরাজ্য থেকে বঞ্চিত করে নিঃসছ বনবাসে পাঠানো হয়েছে, পরশুরামকে দিয়ে পিতার আদেশে ঘটানো হয়েছে মাতৃহত্যা, পিতার ভোগলিস্সার বেদিতে আত্মাহুতি দিয়ে পুরুকে দিয়ে নিজের যৌবনের বিনিময়ে পিতার জরা গ্রহণ করতে বাধ্য করানো হয়েছে এবং মহাভারতের বিখ্যাত দ্যূতক্ৰীড়া পর্বে পিতার প্রতিনিধি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধ্ধিষ্ঠিরের মূঢ় সিদ্ধান্তের শিকারে পরিণত করে•রাজ্য, ভ্রাতা ও বধৃকে অসম্মানিত নিঃশেষের শেষপ্রান্তে এনে দাঁড় করানো হয়েছে।

বাঙালি সমাজের সঙ্গে আর্য, গ্রিক, রোমান, পারসিক বা অন্যান্য ইউরোপীয় সমাজের মূল পার্থক্য এখানে যে, ওই সমাজগুলো যেখানে মূলত পিত্তাপ্ত্রিক, সেখানে আমাদের নদীমাতৃক কৃষিবহুল জীবন প্রগৈতিহাসিক কাল থেকেই মাত্তা/্ত্রিক। চট্টগ্রামের মারমা-মুরংদের গ্রামে এমন একটা পারিবারিক দৃশ্য কন্পনা করা অবাস্তব নয়, যেখানে নারীরা খাদ্য বা জীবিকার অন্ষষণে বাড়ির বাইরে গিয়ে উদয়ান্ত সগ্র্রাম করছে আর পুরুষরা দাওয়ার নিচে সন্তান কোলে নিয়ে বসে তকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টায় প্রাণশক্তি নিঃণেষ করে চলেছে। এই সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান পুরুষের তুলনায় অনেক উচুডে থাকার কথা, ছিলও তাই। নারী এখানে কর্ত, প্রতিপালক, সমৃদ্ধি ও বরাভয়ের উৎস এবং দৈবের নিয়ামক।

এজন্যেই কালের অগ্রযাত্রার ভেতর দিয়ে যেসব দৈবী ব্যক্তিত্ব আমাদের সমাজে ধীরে ধীরে প্রতিঠ্ঠা ও পৃজায় অভিষিক্ত হয়েছে তারা প্রায় কেউই দেবতা নন, সবাই দেবী। না, आবহমান বাঙালির কোনো দেবতা নেই, ছিল না। দেবতা বলে যে দুয়েকজনের নাম পাওয়া যায় (ধর্মরাজ, দক্ষিণ রায়, কালু রায়, সত্যনারায়ণ) তারা সংখ্যায় যেমন হাতে-গোনা, শক্তির দিক থেকে তেমনি অনুল্লেখ্য। নারীই বাঙালির জীবনের ত্রাতা, উদ্ধার এবং মঙ্গলের প্রতীক। বাংলাদেশের একালের প্রধান দেবী দুর্গা-নারী। অন্নদায়িনী অন্নদা বা অন্নপুর্ণাও তিনিই। শক্কির অধিষ্ঠাত্রী কালী নারী। নদী অরণ্য-পরিকীর্ণ মধ্যযুগের মেঘাচ্ছন্ন বাংলাদেশের হিংস্র কুট্লিল সর্পদেবী মনসাও নারী। শক্তিশালী ব্যাধ বা সবর সম্প্পদায়ের দেবীও নারী। পিত্তাপ্ত্রিক আর্যদের সভায় পুরুষ-দেবতাদের মধ্যে লক্ষ্মী বা সরস্বতীর মতো এক-আধজন কল্যাণী মৃর্তি হয়তো তবু পাওয়া যাবে কিক্তু বাঙালি দেবসম্প্রদায় প্রায় নিরাপোষ-রকমে নারীবাদী। পুরুষদের স্ছান সেখানে পুরোপুরি উপেকিত।

পরবর্তীকালে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের পথ ধরে, পুরুষ

আधিপত্যের মুণ্ে এই সমাজের নারীপ্রাধান্য ষীরে ধীরে লোপ পেতে ুুরু করলেও নারীর এই সগ্গ্রামী, শক্তিমন্ত ও কল্যাণী রূপ দীর্খদিন পর্যন্ত আমাদের সমাজে বহমান ছিল। মৃত স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার অবিচল শপথে উদ্যত মনসামগল-এর বেহুলা যে অনমনীয় আত্থবিব্বাসে স্বামীর মৃতদেছ ভেলায় তুলে অজানার পথে পাড়ি জমিয়েছিল, চারপাশের মোহকে জয় করে যেভাবে স্বগ্গে পৌাছেছিন, অন্দ্দ্যননত্যে ইন্দ্রকে তুষ্ট করে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিল বা যেভাবে ম্যুরকে মনসার বেদিতে পুজো দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল-সবকিছুর মধ্যে সেই সগ্গ্রামী ও কল্যাণী নারীর অপরাজেয় প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। ময়মনসিংছ গীতিকার মহ্য়া যেভাবে নদের চাঁদকে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে বেদের দল ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে, সওদাগরের অভিলাষকে ব্যর্থ করে তাকে সদলে ধ্বংস করেছে, সন্ন্যাসীর কবল থেকে স্বামীকে ও নিজেকে বাঁচিয়ে বেদের দলের হিংস্র্র আক্রমণ এড়িয়ে সুখের জন্য সংগ্রাম করেছেতার মধ্যেই নারীর এই মগলময় ও শক্তিমন্ত রাপটি স্পষ্ট হয়ে আছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের সমাজে নারীপ্রাধান্যের জায়গায় পুরুষপ্রাধান্য ঘীরে ধীরে জেগে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু এ সমাজের পুরুষ এখনো সাবালক হয়ে ওঠে নি। আমাদের সমাজের পুরুষ এখনো অন্থিমজ্জাহীন এবং অক্ষম; জীবনসংগ্রামে অবিব্বাসী ও উদ্যোগহীন, শক্তি-কর্তৃত্বের ব্যাপারে বিচলিত এবং আত্মপ্রত্যয়ে আস্থাহীন। বাঙালি পুরুষের সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রতিনিধি শ্রীকান্ত সুযোগ পেলে প্রেমিকার আশ্রিত হয়ে বেঁচে থাকতে সংকোচ অনুভব করে না এবং নিরুপায় অবস্থায় প্রেমিকা তাকে বিদায় করে দিলে এই দার্শনিকতর্ব্বের আড়ালে আত্মসান্ব্রনা খোজার চেষ্টা করে যে, ‘বড় প্রেম শুধু কাছইই টানে না, তাহা দূরেও ঠেলিয়ে দেয়।’ এমনই আত্মমর্যাদাহীন আর অসহায় আমাদের জাতির অন্যতম প্রধান পুরুষচরিত্র।

পুরোপুরি স্বকপোলক্প্পনা থেকে কোনো লেখক কিছুই লিখতে পারে না। এরে লেখা অশিল্পে পর্যবসিত হয়। সমাজে যা থাকে লেখকেরা সাহিত্যে তারই প্রতিফলন ঘটান। বাঙালি নারীর শক্তি সংগ্রাম এবং মগলময় রূপ বাঙালির জীবনের সামনে উজ্জ্রল মহিমায় দীর্ঘকাল কিরণ ছড়িয়েছিল বলেই সারা বাংলাসাহিত্য জুড়ে সেই মহিমার ছবি এমন অবিরল। কিন্তু শপথের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ পুরুষ কোথায় বাংলাসাহিত্যে ? মহ্য়ার পাশে নদের চাঁদ, রোহিনীর পাশে গোবিন্দলাল, ক্সুম্মের পাসে শশী ডাক্তার কেবল অপদার্থ নয়, হাস্যকর। একেকবার আমার সন্দেহ হয় বাংলাসাহিত্যে সত্যিকার পুরুষচরিত্র আদৌ জাঁকা হয়েছে কি না কখনো? প্রাগৈতিহসিকি-এর ভিখুর ভেতর আদিমতার শক্তি থাকলেও মনে রাখতে হবে ভিখু পুরুষ নয়, জন্ত্ত। সিরাজর্দৌলার বক্ক্তাসর্বস্ব অসহায়তা ও আশ্ফালন অসহনীয়। মহেন্দ্র মূঢ, মধুসূদন বর্বর এবং হোসেন মিয়ার বিশাল স্বপ্নসায়াজ্য যতটা অলফ্ঘনীয় নিয়তির বিধানে তৈরি ততটা বাস্তব সং্গ্রামের প্রচণ্ডতায় শক্তিশালী নয়। আমার

ধারণা, এ যাবৎকালের বাললাসাহিত্যে সত্যিকার পুরুষচরিত্র চিত্রিত হয়েছে মোট দুটি। একজন মধ্যযুগের চাঁদ সওদাগর-কালের পরিপ্রেক্ষিতে অতিকায় রকমের আত্মপ্রত্যয়ী ও বলীয়া--নিজের ধ্বৎস বা পতন নিশ্চিত জেনেও সমস্ত ভীতি আর সষ্র্রাসের সামনে অপরাভূত ও অবিচল। দ্বিতীয়জন গোরা, প্রাণ ও বলিষ্ঠ জীবনাগ্রহে জ্রনন্ত । কিন্তু घটনা উন্মোচনের ভেতর থেকে একসময় বেরিয়ে পড়ে দুজনার একজনও বাঙালি নয়-প্রথমজন, চাঁদ সওদাগর, আর্য; দ্বিতীয়জন, গোরা, আইরিশ।

শক্তিতে ও সংগ্রামে দৃপ্ত পুরুষচরিত্র বাল্লাসাহিত্য আজো আমাদের উপহার দিতে পারে নি। আমাদের জাতীয় জীবনে অনেক পৌরুষদীপু নায়ক আমরা ইতোমধ্যে পেয়েছ্-ি-বিদ্যাসাগর, মাইকেল, আশুতোষ, সুভাষ, চিত্তরজ্জন, নজরুল, ফ্জলুল হক বা শেখ মুজিবের মতো অনেক পরাক্রান্ত পুরুষচরিত্র। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ্রা সবাই বাঙালিত্বের স্বপ্ন, এর বাז্তুবতা নয়। এ এরা বাঙালি জীবনের প্রতিভা ও ত্রাতা। বাস্তবের বাঙালির ভেতর আজো কি তেমন কোনো পুরুষ চরিত্রের উখান ঘটে নি ? না হলে এত অসংখ্য উজ্জ্রল নারীচরিত্রের পাশে কেন এই সাহিত্যে আজ পর্যন্ত একজন পৌরুষদীপ্ত চরিত্র চিত্রিত হল না।

১৯৯8

## শিন্পের বাস্তব






 পাড়াঁার তেরো-টৈদদ্দ বহররর একজন উ্মুथ অবোধ কিশোীী যা ভাবতে পারে,
 হাতে বিপর্যস্ত হতে পার্র-ইচ্ছামতো তই সে একে একে করতে থাকবে। রবীদ্দনাথাের একমাত্র দায়িত্ব হল রতন্নর সেই ম্বেচ্মাযাত্木াক, তার প্রতিটি পদপাতের



 उতचाई भফ্न।

 গঙ়েপিট অন্য কিছু বানিয়ে নেবার অধিকার তাঁর লেই। এমনটা করাল্ল তিনি বড়জের


 অপরাধী, কেনनা जারা জীবনের ভুল ছবি তুলে ४রেন। একজন শিল্পী তো কালের
 পরিপার্ধ্রে বিব্বস্ত ছবিকে আগাযী পৃথ্বীর সজীব অনুভবের জন্যে রোে যান। এই দরকারের সামনে দাড়ি়্যে তিনি যা আঁকতে যাচ্মে তার ওপর যদি ফিরে ফিরে কেবলই নিজের ছেপ লগগাত থাকেন, তবে আগামীকালের পৃথিবী তাঁর লেখার ভেতর তাকে
 आআকেন তাকে তাঁর ভিতরকার রুচি ও পরিশীলন দিয় তিনি আলোকিত করে তুলরে

 কিন্তু তার সত্য পরিচয় প্েেে তাকে সরিয়ে অন্য কিছু করে তুনরত পারূন না। এটা


 রবীদ্দ্রনাধ সोকুর এবং মানিক বন্দ্যোপ্যায়। এই সাহিত্যের বাকি প্রায় সবাই জীবনকে आँকতে চচ্য়েছন জীবনন্র চেয়ে স্দুর বা ক্দাকার করে। जैদের চোখে সুদ্দরতর বা ক্ষুসিত্তর পৃথীরী একটl কর স্বপ্ন হিল। শিল্পরচ্নার সময় সেই ম্বপ্ন থেকে তাঁরা

 এ-ব্যাপার একটা ছোট্ট ও চ্মeকার ইদ্পিত করেছিলেন :





জীবনকে অতিক্রম করার নাম্ জীবনকে ওইসব লেখকেরা এমনি বাৃ্তবত व্থেক দূর সরিয়ে आনেন।







 দলিল আমাকে রেথে েেতে হব।। জীবন «েমনটি তা যত নির্ম ও যম্রণাদায়ক হোক, হ্বহু





ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথের ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পটি। রতনের বয়স তেরো বছর। এরই মধ্যে কখন অগোচরে যে তার ভেতর কৈশোরকে সরিয়ে যৌবন ঘাতকের মতো পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে জানে নি। যখন টের পেয়েছে তখন এক বিশাল নিঃ্সঙতার ভেতর নিজেকে সে আবিষ্চার করেছে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও অসহায় অবস্থায়।

পোস্টমাস্টারও প্রথম্ম রতনের অনুভূতিকে ঠিকমরো বুঝেে উঠতে পারেন নি। বুঝ্ঝেছেন যখন নৌকা ছেড়ে দিয়েছে তখন :

 অনুভ্ করিতে লাগিলেন-একটি সামন্য গ্রাম্য বালিকার করুু মুষ্ছবি যেন এক বিব্ব্যাপী বৃহ্ फব্যাক্ত মর্ষ্যাथা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছ ছইল, ফিরিয়া যাই,
 পাইয়াছ্, বর্বার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্র্ম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা


পোস্ট মাস্টারের মনে হয়েছিল, ‘ফিরিয়া যাই’, এ-অনুভূতি কেবল পোস্টমা্টারের নয়, প্রতিটি মানুষ্ষেই্-তাদের প্রতিটি বিদায়-মুহুর্তের। পিছে ফেলে যাওয়া পথথিবীকে অনেক বড় বলে মনে হয় তখন। তাকে আর একবার পাবার কথ্থা মনে হয়। রবীদ্দ্রনাথ জানেন এই মুহূর্তের এই আকাষ্ষাটুকুর মধ্যে কোনো খাদ নেই। কিত্তু এও জানেন বে, ব্যাপারটা যত আকা্কিক্ইই হোক, ফিরে যাওয়া যায় না। সামনের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার ব্যাপ্ত পৃথ্বী তখন অবারিত বিপুল আমন্ত্রণে ডাকছে। পালে বাতাস পেয়েছে, বর্ষার স্রোত খরতর হয়ে বইতে শুরু করেছে, ‘গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকৃলের শ্মশান’ দেখা দিয়াছে, এবং ‘নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তর্বের উদয়’ ইতিমধোই হয়েছে: ‘ফিনিয়া ফল কী। পৃথিবীত কে কাহার।' রবীদ্দ্রনাথ জানেন মানুষ আন্তরিকভাবেই পেছেন ফিরে বেতে চায়, কিন্তু সে ফেরে না। জীবনের অগ্রসরমান প্রয়োজন তাকে ছিড়ে নিয়ে আসে। (এমন একান্ত করে চাওয়া এও সত্য যত/এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া সেও সেইমত।) রবীদ্দ্রনাথ জানেন জীবন এমনি নিষ্ঠুর ও রক্তদীর্ণ। এই সত্য মৃত্যুর মতো, বিদায়ের মতোই নির্মম। তাই তিনি পোস্টমাস্টারের নৌকাকে পপ্মার বিग्ফারিত জলধারায় ভাসিয়ে দিয়েছেন, ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন নি।

একটা ভেদাভেদহীন বাংলা সিনেমা হলে এমন জায়গায় হয়তো উল্টোরকমের একটি ছবিই পেতাম আমরা। দেখতাম, সেই মুহূর্ত্-যখন পোস্টমাস্টারের মনে হয়েছে ‘ফিরিয়া যাই—নায়ক আবেগের উদ্দীপনায় ঘটিয়ে বসত একান্ত ঈপ্সিত সেই ঘটনাটিই: উদ্বেল আগ্রহে জ্বলে উঠে হেঁকে উঠত : মাঝি, নৌকা ফেরাও। তার ‘নৌকা ফেরাও’ কথাটা হয়তো শব্দগ্রহণ যষ্ত্রের বিস্ময়কর কৌশললে উত্তাল পদ্মার বুককে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে প্রতিটা দর্শকের মনে আশার কাপন জাগিয়ে তুলতে। তারপরেই

হয়তো দেখা যেত উদ্দাম বাতাস লাগা স্ফারিত পালে নৌকা ছুটে চলেছে ঘাটের দিকে। আর সেইসক্গে একবার পোস্টমাস্টারের আবুল চেহারা, একবার রতনের উজ্জ্রল মুখ ঘনঘন ক্লোজআপে দেখতে থাকতাম আমরা এবং তারপরই হয়তো দেখতাম আমাদের অন্তরের সবচেয়ে কাম্য সেই ছবিটি : নৌকা ঘাটে লাগার আগেই ‘আমি এসেছি রতন’ বলে লাফ দিয়ে পানিতে পড়ে রতনের দিকে পোস্টমাস্টারের মরিয়া ছুটট যাওয়া এবং একই গতিতে নদীর ধারে অপেক্ষমাণ আকুল রতনের এগিয় আসা এবং তার পরেই উভয়কে উভয়ের বুকে আছড়ে পড়ার আলিঙনাবদ্ধ উদ্দাম ও পরিতৃপ্ত দৃশ্য। সিনেমাহলের দর্শকদের তুমুল প্রবল করতালির মধ্যে মিলনদৃশ্যটি উদयাপিত হত এভাবেই।

চলচ্চিত্রের পরিচালক দৃশ্যাট্টে এভাবে আঁকতে চাইতেন, কারণ এটাই আমাদের সবার চাওয়া। জীবন এমনটি হলেই আমরা খুশি। কিন্তু জীবন যে আমার-আপনার চাওয়া-পাওয়ার তোয়াক্ক করে না, জীবন বে নিজে একটা নিরঙ্কুশ ও সার্বভৌম পৃথিবী—এটা কেবল বড় শিল্পীরাই টের পান। বড় শিষ্পী হলেন ক্রি<েট মাঠের আম্পায়ার। যাঁর সামনে দিয়ে তার দেশের দলের একের পর এক ব্যাটসম্যান আউট হয়ে মাঠ থেকে মুখ নিচু করে চলে যাবে, সারা জাতি বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। অথচ হাতের নিঃশব্দ ইশারায় বিদায়-ঘোষণা ছাড়া তার করণীয় কিছু থাককে না। এইজন্য জীবনের ভুল ছবি তাঁদদর কাছ থেকে আমরা কম পাই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’র কুসুমকে একদিন চলে যেতে হয়। আমাদের সবার বেদনাকে পায়ে দলেই সে যায়। না গিশ়ে সে কী করবে। কুসুম যে তখন আর নেই। তার ছুদয় যে মরে গেছে। এই ধরনের নিষ্ধুর বাস্তবকে নিরঞ্জন নোখে आাকতে পেরেছেন বলেই জীবনের সবচেয়ে বিবাসযোগ্য ছবি পাওয়া গেছে এঁদের হাত থেকে।

এরই পাশাপাশি একটা ছোট্ট উদাহরণ-শরূচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের রাজলহ্মীকে তুলনা করলে শক্তির অনটন স্পষ্ট হবে। কৈশোরে রাজলক্ষ্মী যেমন অপরিণতভাবে বঁইচি ফুলের মালা দিয়ে শ্রীকান্তকে, তার অজান্তে, চিরকালের মতো বরণ করে নিয়েছে এবং পরে, উপন্যাসের পরিণতিতে, পরের জন্মে শ্রীকান্তকে পাওয়ার ইচ্ছায় আকুল হয়েছে তা থেকে টের পেতে দেরি হয় না পুরো উপন্যাসের ভিত্তিকে তা কী অবাস্তবতা আর অপরিণতির ভেতর নিঙ্ষেপ করেছে। আমরা ঈপ্সিতকে পেয়েছি কিন্তু হারিয়ে গেছে শিল্পকে।

১৯৯৫

## আাূুনিক কবিতায় ইপ্গিত

কবিতা কী, কথাটা বললে অভ্যস্ত বাকপটুতায় সঙ্গে সঙ্গেই যে তার একটা চটপট উত্তর দিয়ে দেওয়া যায় না, তার কারণ, আর যেখানেই হোক, অন্তত কবিতার বেলায় কোনো একটা বিশেষ সং্্ঞার একচেটিয়া প্রভুত্ব কেউ কোনোদিন মেনে নেন নি। এই না-মেনে নেবার আসল কারণটা বোধহয় এই যে, পৃথিবীতে যে-কোনো একটা সংজ্ঞা যতখানি বলতে পারে, কবিতা তার চাইতে বড়। আর বড় বলেই তাকে নানা কথায়, নানা ইশারায় বুঝিয়ে বলতে হয়।

উনিশ শতকের ইহরেজ কবিদের অনেকেই কবিতার ভিন্ন ভিন্ন সংষ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের সবার উক্তির মধ্যেই অন্পবিস্তর সত্যতা আছে কিন্তু কারো যেকোনো একটট বিশেষ সংজ্ঞার মধ্যে কবিতার সবটুকুু সত্যকে আমরা একখানে করে পাই না; যতটুক্ু যা পাই তা তাঁদের সবগুলো সংজ্ঞাকে এক করলে। আসল কথা, তাঁরা সবাই কবিতার জাতি নির্ণয় করতে গিয়ে গোষ্ঠী নির্ণয় করেছিলেন।

যে-কোনো শিক্নেপর বেলাতেই এ অসুবিধা ধরা পড়ে। যদি বলা হয়, কবিতার কবিত্বগুণ জিনিসটি কী ? আমি বলব, তার আগে জানা দরকার কবিত্বগুণ সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা কী ? যদি বলা হয়, কেবল ভাষা, কিহবা কেবল ছন্দ কিং্বা কেবল শব্দ কবিতার মূল কথা; তবে তার উত্তরে বলব, এর প্রতিটিতে আংশিকভাবে কবিতার পরিচয় থাকলেও পুরোপুরি পরিচয় হয়তো নেই। কেননা কবিতায় ছন্দ, শব্দ সবই শিল্পেপর জন্য অপরিহার্য হলেও, শুধুমাত্র ছন্দ কিত্বা শুখুমাত্র শব্দচয়নই শিল্স নয়। যা শিল্ল্প তা এদের সবগুলোর সাধারণ গুণ মিলিয়ে তার মধ্যে এমন একটা কিছু থাকে, কিংবা সব মিলিয়ে তা এমন একটা কিছু যাকে নানান ইশারায় ইঙ্গিতে আভাসিত করা যায়, বুঝিয়ে বলা যায় না।

কিন্তু এক কথায় বুঝিয়ে বলা সম্ভব না হলেও শিন্প কী, তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা যুগে যুগে চলেছে এবং তার ফলেই আজ আমরা কবিতার আলোচনায় কবিত্বগুণ বলতে কবিতার এমন কিছু লক্ষণকে বুঝেে নিতে পেরেছি যা দিয়ে এই আলোচনার কাজটা মোটামুটি চালিয়ে নেওয়া যায়। আধুনিক কবিতার শিল্পবৈশিষ্ট্যগুলো সম্মন্ধেও ওই একই কথা মোটামুটি খাটে।

কবিতার আর্টের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন যুগের লেখকেরা বিভিন্নরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ফলে কবিতার আর্ট সম্বন্ধে আমরা একটা মোটামুটি ধারণা গড়ে নিতে

পেরেছি। বলাবাহুল্য এই আর্টের কোনো নতুন ব্যাখ্যা এ আলোচনায় আমি দিতে চাই না। আমার লক্ষ্য এই কবিতার কাণ্ডের দিকে নয় বরং এর ওপরের ফুলপাতাবছুল ইশারা আর ইগিতের দিকে। এই কবিতা পাঠ করতে গিয়ে এর ইপ্গিতের রাপটি আমার চোখে যেমনভাবে ধরা পড়েছে, সেটাকেই আমি নিজের কথায় বলার চেষ্ধা করব।

কথা সরাসরি বা শাদামাঠা করে বললে তা যে সাধারণত কবিতা হয় না, সাহিত্যের মহলে এ-বিষয়ে আজ পর্যন্ত খুব একটা দ্বিমত নেই। সে কারণেই কবিতার মধ্যে ছলাকলার প্রশ্রয়টি সবকালেই গ্রহণীয় হয়েছে। কবির কাজ হবে লুকিয়ে ফেলা, আর পাঠক তাকে উদ্মাটন কর্রবেন, এই না্দনিক লুকোচুরির আন্দ্টটই কবিতার আসল কথা।

তবু এই ছলাকলার চরিত্র নিয়ে আধুনিক কবিতার সঙ্গে আধুনিক-পূর্ব কবিতার এবটা পার্থক্য রয়েছে। আমার ধারণা এই পার্থক্য মাত্রার পার্থক্য। এতদিন কবিতা যে সষ্্ঞা মেনে চলেছে তার আসল কথ্থ হল, ‘সবটাই বলে দিও না, কিছুটা রেখো’’ অর্থাৎ সরাসরিভাবে সবটুকু বলে ফেললে তা আর কবিতা হয় না, তার মধ্যে একটা না-বলা থাকা চাই, ব্যেটুদू কোনোদিন বলা হবে না বলেই তা চিরদিন আমাদের কাছে ভালো লাগতে থাকবে। কিন্তু সেখানে সেইসঙ্গে এ-কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তাই বলে এই না-বলাঢা যেন এতখানি না হয়ে পড়ে যাতে করে তার আসল অর্থঢাই একেবারে লুপ্ত হবার জোগাড় হয়। আসলে বলাটাই থাকবে সেখানে মূল কথা, না-বলাটা সেই বলার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে সেই বলাটাকে আরও বড় করে বলতে থাকবে।

আधুনিক কবিতায় যে প্রবণতাটা দেখা যাচ্ছে, অনেকদিক থেকেই তাকে এর থেকে আলাদা সারির বলে মনে হয়। এখানে েে-কথাটা বড় হয়ে উঠেছে সেটা হল, সবটুকুই রেখে দিও না, কিছ্টুটা বোলো-ও। যেন बোঁটট না-বলার দিকেই : আর এই না-বলার মধ্যে যেটেট্রু বলে দেওয়া থাকবে সেট্ুকুকে অবলম্মন করেই যেন বলাটুকুরু দরবারে উত্তীর্ণ ছৃওয়ার চেষ্টা। অন্য কথায়, এর যেট্রেকু বলা তা যেন অনেকটা কেবল এর ভেতরের ভাবটাকে ধরিয়ে দেবার জন্যেই, যাতে করে সেএই বলাটুকুকে বুঝ্েে নিয়ে এর না-বলাট্রুকেকে বুঝবার জন্নেও এগিয়ে যেতে পারে। একজন পরিচিত আধুনিক ইহ্রেজ কবির একটি উক্তির মধ্যে কথাটার প্রমাণ মিলবে। কবি বলছছন : কবিতার অর্থ সবটা লুকিয়ে না ফেলে কিঘুটা বাইরে রেখে দেওয়াই ভালো। কেননা, তার মধ্যে পাঠকের মন যখন ধরবে, নিজের কাজ্জে কবিতা তখন সহজেই এগিয়ে যেতে পারবে। আর কবিতার এই কাজটা যে কী ধরনের সে-কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছেন, চোর রাত্রিবেলোয় বাড়ির পোষা কুকুরের সুমুখে মাং্স ছুড়ে দিয়ে যেভাবে নিজের কাজ সেরে চলে যায়, এ-ও অনেকটা তেমনি।

কবিতায় ইগ্দিতের ওপর জোর সব যুগে সব সাহিত্যে প্রায় একই রকমভাবে দিয়েছে। বলার ভেতর দিয়ে কবিতা যতটা বলেছে না বলে বলেছে, তার-চাইতে অনেক বেশি। কবিতা সম্মে্ধে তাই এখন অন্তত একটা কথা বলতে পারি যে, কবিতা বলে কম কিস্তু করে বেশি। কথাটা অবশ্যি আরও কিছুটা খোলাসা করে বলা দরকার। প্রথমে একাট পুরোনো কবিতার উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যটাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করি।
"শ্যামের নাম রাধা শুনে উতলা হয়েছে। ঘটনাটা শেষ হয়ে গেছে।" রবীদ্দ্রনাথ বলেছেন "কিন্তু যে একটা অদৃশ্য বেগ জন্মাল তার আর শেষ নেই।" চণ্ডীদাসের "কে বা ওনাইল শ্যাম নাম" কবিতার অনুভূতির তীব্রততার দিকে তাকিয়ে আমরা বলতে পারি, তার শেষ নেই বলেই নিজেকে প্রকাশ করার জন্যেই সে এমন ব্যাকূল।

এবার আসা যাক-এ-্যুগের কবিতায়। বুদ্ধদেব বসুর ‘চিষ্ধায় সকালে’র নায়কের মনেও একটা বেগ জন্মেছে, আর তাই সেও এমনি কিছুই বলতে চায়। সে বলে, তোমাকে ভালোবেসে আমি আকুল হয়েছি বটে, কিস্তু কী করে বোঝাই তোমাকে আমি কত ভালোবাসি। মুখের ভাষা দিয়ে তো সে আকুলতাকে বোঝানো যাবে না, পৃথিবীর সব কথ্থা এক্যানে করলেও আমার মনের সে ব্যাকুলতাকে বলা হবে না! তবে কী করে বোঝাই তোমাকে ? ‘কেমন করে বলি ?’‘ ‘েবলি ঢেড উঠতে লাগল।’ তাই দেখা যাচ্ছে, রাধার মতো তারও মনে একটা আকুল্লত আছে, তবে রাধার মতো সে মনের সব কথাকেই বলে দিচ্ছে না, এবটু অন্যভাবে নিজেকে প্রকাশ করছে। রাধা যেখানে মনের সব কথাকে বলে ফেলে নিজেকে বাক্ত করেছে, এ কবিতার নায়ক সেখানে নিজেকে ব্যক্ত করছে অনেকখানি না বলে। আর এই না-বলার মধ্যদিয়েই বলাটা আমাদের কানে বাজতে থাকল।

দুটোর মধ্যেই কবিত আছে, কেননা দুটোই সুন্দর করে বলা। তফাতটা কেবল এই যে একটাতে কবি নিজের সবটাকে ব্যক্ত করেছেন সুদ্দর করে বলে, অন্যটাতে কবি নিজেকে সুন্দর করে ব্যক্ করেছেন সবটাকে না-বলে। আর এখানেই আধুনিক কবিতার সজ্গে আধুনিক-পূর্ব কবিতার পার্থক্য চিহ্তিত হয়ে যায়, আধুনিক কবিত এগিয়ে আসে। একটা সংযম, একটা স সক্ষে এখানে বড় হয়ে ওঠে যা একটা গভীর ইশারা করার ভেতর দিয়েই লেষ হয়ে যায়। ‘চিন্ধায় সকাল’ সম্মন্ধে বলতে পারি, এই সংকেতের গুণে এর বক্ত্বাই এখানে কবিতা হয়ে উঠেছে। কবিতায় ইঙ্গিতের আসল সার্থকতাই এখান। অনেক সময় ইঙ্গিতই যেন কবিতা।

এ প্রসজ্গে এখানে আর একটি কবিতাকে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। কবিতাটি চিষ্কায় সকালের তুলনায় আরও একটু একালের। কবিতাটির নাম ‘একদিন একটি লোক :

> একদিন একটি লোক এসে বনন, 'পারো ?’
> বলलাম ‘क? ?
> ‘একটি নারীর ছবি এঁরে দিতে’। সে বলন আরা,
> 'লে আকৃত্তি
> অভूত সুন্দরী, দৃপ্ত নিষ্ঠুর ভপ্তিতে
> পেতে চাই নিষ্যুত ছবিতে।
> ‘কেন?’ আমি বললাম ঔনে।
> সে বলল, ‘আমি সেটে পোড়াব আળেনে।'

[ अयর আলী]

ব্যস ! আর বলে দিতে হল না। এই সামান্য কথা কয়টির পেছনে অতীতের একটা পরিপূর্ণ কাহিনী আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটা নিরপরাধ প্রেমিক, তার शৃদয়ের পবিত্র প্রেম-একটি সুন্দরী নারীর প্রবঞ্চনা-ধুলায় রক্তে মিশে যাওয়া সেই প্রেমিকের হৃদয়ের অসহায় আর্তনাদ এবং সর্বশেষে তার ক্ষুষ্ম মনের বিকৃত প্রতিছিংসা— সব যেন একসঙ্গে কবিতাটির মধ্যে কথা বলে উ১ল। অথচ কী আশ্যর্য সংযম, এতটুবু বাজে খরচ নেই। না কথার, না আবেগের। যেন কবি এতটুকু বলেই পাঠককে বলে দিতে চান, আমি আর বুঝিয়ে বলব না, এবার তোমাকেই বুঝেে নিতে হবে। আর আমাদেরও তা বুঝেে নিতে কষ্ট হয় না, কেননা কবি এর মধ্যেই আমাদের সবটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন। এটাকেই কবিতার ইঙ্গিত বলতে পারি। এখানে বক্তব্যের মিতব্যয়িতা দেখতে পেলাম, কথার সংযমও পুরোপুরি। ঠিক এ ধরনের একই ভাবের কবিতা যদি দেড়শ বছর আগে কোনো কবির হাতে গিয়ে পড়ত তবে তা যে কীভাবে প্রকাশ পেত, কীটসের ‘লা বেলে ডেম্ স্যান্স মার্সি’ পড়লে পাঠকের তা আন্দাজ করে নিতে কষ্ট হবে না।

বলাকে কমিয়ে এনে ইभিত দিয়ে তার জায়গা ভরিয়ে তুলবার এই অভিযান আধুনিক কবিতার সব জায়গায় নিজের পায়ের ছাপ রেখে গেছে। উপমাগুলো হয়ে পড়েছে অপাতদৃষ্টিতে অসম্পূর্ণ, তার অনেকখানি বলা থাকে, অনেকখানিই থাকে না, নিজের অনুভূতির গভীরতায় পাঠককে তা বুঝ্েে নিতে হয়। এ প্রসঙ্গে আধুনিক কবিতার ও আধুনিক-পূর্ব কবিতার এক্টি করে বিখ্যাত উপমাকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে তফাতটা দেখানো যাক। কোনো সদ্যনীরব বিষাদাকুলা রমণীর উপমা দিতে গিয়ে মাইকেল যখন তাকে বর্ণনা করেন ‘নীরবিলা শোকাকূল্ন হায়রে যেমতি/নীরবে ঋংকৃত বীণা’ বলে তখন আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি যে, আর যাই হোক, উপমা ও উপমেয়ের মধ্যে যোগসূত্র এখানে এমন অচ্ছেদ্য যে এর ফলেে কেউ কাউকে কোথাও পুরোপুরি ছেড়ে যেতে পারছে না। এখানে যতটুকু বলবার তার সবটাই যেন বলা হয়ে গেছে, আর যেন কোনোকিছু বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। কিত্তু এ-ধরনের একটা চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে এ-যুগের জীবনানন্দ দাশ যখন তার প্রেমিকার চোখদুটোকে ‘পাথির নীড়ের’ সঙ্গ তুলনা করে বসেন, তখন স্বতই মনে হয়, উপমাটা সুন্দর হল নাহয় মানলাম, কিন্তু পাখির নীড়ের সঙ্গে চোখের সম্মন্ধটা কোথায় ? এখানে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্যটা কি আকারগত না প্রকারগত তার কোনো সঠিক উত্তর তো এর মধ্যে দেওয়া নেই। সুতরাং আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে এখানে কোনো একটি কথাকে গোড়া থেকেই অনুক্ত রেখে দেওয়া হয়েছে যার সবটা কোনোদিন ব্যক্ হবে না বলেই যা আমাদের কাছে আরও গভীরতর ব্যঞ্জনা নিয়ে ধরা পড়বে এবং এই উপমাটিকে আমাদের চেতনার ওপর আরও গভীরভাবে ক্রিয়াশীল করে রাখবে। কবি এখানে প্রিয়ার স্নিগ্ৰ শান্ত চোখদুটির সগ্গ পাখির নীড়ের উপমা দিতে গিয়ে তার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন

এমন একটি চোখ যা পাখির নীড়ের মভো ‘স্নেহ ও আশ্রয়ে পরিপৃর্ণ। এখানে ‘পাথির নীড়ের মতো- এই ধ্বনি কয়টটির মিষ্টি ব্য্জনাটুকূুর মধ্যেই স্নেহ ও আশ্রয়ে পরিপূর্ণ বনলতা সেনের স্নিগ্ধ চোখদুটো চোখের সুমুখে ভেসে উঠল, কথাগুলোকে পুরো বুঝিয়ে বলতে হল না।

পূর্বেই বলা হয়েছে, আধুনিক কবিতার ব্যয়-সংকোচের প্রবণতাটা এর কাব্যজগতের সব জায়গায় সং্র্রমিত। মাঝে মাবে দু-একটি শব্দকে অনুচ্চ রেখে বক্তব্যকে আরও গতি দেওয়া এখানে সম্বব হয় এবং সেই অমুচ্চ শব্দের শূন্যস্থান ইশারার গুণে নিজের নীরবতার মধ্যে আরও বড় হয়ে ব্যক্ত হয়ে ওঠে। একটা উদাহরণ দিই। কবিতাটি সুধীন দত্তের :

> ভার নদী তার আবেগের প্রতিনিধি
> অবাধ সাগরে উধাও অগাষ থেকে;
> অমল আকাশে মুকূরিত তার হুদি;
> শুন্য আকাশে তারই প্রেম অভিষে<ে।
> স্বপ্নালু নিশা নীল তার আখিসম;
> সে রোমরাষির কোমলত ঘাসে ঘাসে,
> পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম;
> আब সে কেবল আর কারে ভালোবাসে।

অংশটুকু পড়ার সজ্স সজেই আমাদের বুঝতে দেরি হয় না যে এখানে কবিতাটির শেষ পঙ্ক্তির ঠিক আগের পঙ্ক্তিতে একটি ‘কিক্তু অনুচ্চ থেকে গেছে, যা রয়ে গেছে বলেই আগের অশ্শটুঝু পড়ে আসার পর শেষের দুই স্তবকের ভেতরকার গভীর অসহায় যন্ত্রণাটা অমন মর্মান্তিক বৈপরীত্য নিয়ে আমাদের চেতনায় ধরা পড়ে গেছে। এখানে এই অনুচ্চ শব্দের খালি জায়গাটিকে কবি কোনো শব্দ না বসিয়ে যেন একটা অসহায় আর্তনাদ দিয়েই ভরে দিলেন।

দু-এক জায়গায় এই সহকোচন একটটা বিশেষ শব্দের এলাকা ছাড়িয়ে এব-একটি অসম্পূর্ণ পঙ্ক্তিই হয়ে ওঠঠ যেন। কবিতা সেখানে আর হেঁটে এগোয় না, একেবারে লাফ দিয়ে পার হয়ে যায়। আর তা যায় বনেই বাইরের দিক থেকে তার মধ্যে আপাতদূষ্টিতে একটা অসঙতি বড় হয়ে ধরা পড়ে, যাকে অবিশ্য সামান্য অভিনিবেশের ফলে অতিক্রম করা অসম্ভব নয়। কবিতার আগাগোড়ার মধ্যে সংযোগ থাকে ঠিকই, তবে মাঝখানের পঙ্ক্তিটি অনুক্ত থাকার ফলে সে তার বক্তব্যের অনেকখানিই বলে ইগ্গিতে। ফলে বক্তব্যের মধ্যে এমন একটা তির্यক গভীর সৃক্ষ্মতা এসে যায় যার ফলে অনুক্ত স্তবকটির বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করে বুঝিగ়ে দেওয়া সম্ভব হয়। বিষ্ণু দের কবিতাটি থেকে একটি উদ্ধতি গ্রহণ করেই কথাটাকে স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করা যাক। হেলেনের প্রেম সম্ষন্ধে বলতে গিয়ে কবি বলছেন :

এবং তার পরের পঙ্ক্তিতে প্রায় সম্পূর্ণ এবটটা নতুন সুর
‘কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে।’
অংশটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় যে প্রথম দুই পঙ্ক্তির পর এবং শেমের পঙ্ক্তির আগে একাট পঙ্ক্তি অনুক্ত রাখা হয়েছে, যার ফলে প্রথম দুই পঙ্ক্তির সজ্গে শেষ পঙ্ক্তির অর্থগত এমন একটা আপাত অসংলগ্নতা এসেছে যা কবিতার গতিকে স্বতই এবটটা বাধার সুমুখে এনে দাঁড় করিয়েছে।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক : এই অনুচ্চ রাখার কারণ কী? উত্তরে বলা চলবে : পঙ়ক্তিটিকে অনুচ্চ রেথে সেই অনুচ্চ পঙ্ক্কির অর্থটিকেই একটা ব্যঙ্রনাগত সূফ্মতা দিয়ে পাঠকের মধ্যে আরও গভীরভাবে সঞ্চারিত করে দেওয়ার জন্যেই এমনটা করা। এখান দ্বিতীয় পঙ্ক্তিটি উত্তীর্ণ হবার পর হঠাৎ তৃতীয় পঙ্ক্তিটিতে এসেই আমরা যে একটা অসংগতির সামনে দাঁড়াই তার মধ্যদিয়েই ট্রয়লাস ও ক্রেসিডার প্রণয়ে হেলেনের প্রেম বে দুর্লঘ্য্য বাধার সৃষ্টি করেছিল, সেই বাধার অনুভূতিকে আরও বেশি করে অনুভব করতে থাকি। বলে যা বোঝানো চলত, এখানে না-বলেই তার অনেক বেশি বুঝিয়ে দেওয়া সম্তব হল।

সক্কেতের সাহায্য নিজেকে ব্যক্ত করবার এই প্রবণতা আধুনিক কবিতার সবগুলো দিককে প্রভাবিত করেছে। ব্যবহারের গুণে এখানে এক-এবটা শব্দই অনেকখানি বলে, তার বক্ত্ব্য এক-এক সময় এবনএবটা পুরো বাক্যকেও ছাড়িয়ে যায়। দু-একটি শব্দের সং্যত টানে আধুনিক কবি ছবির পর ছবি এঁকে চলেন। উদাহরণত :
> "ভরা সকাল।
> \#া \#\# দুপুর, শি ঝি সষ্ষ্যা; ঘুটে পোড়ানো"
> - অমিয় চ্র্রবর্তী

একটা দিনের আগাগোড়া চেহারা যেন চোখের সামনে দেখা গেল। অথচ সে দিনটি কোথাও এতটুকু থেমে নেই, সে ক্রুমেই সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রথমে ভোরের ভরা ঐ্রশ্বর্য, তারপর ঝাঁ đাঁ দুপুরের উত্তাপ, তারপর সন্ধ্যা, আর সেখানে রভিন আগুনে চারদিকে ঘুঁটে পোড়ানোর আয়োজন এ সবেরই যেন একটি আনুপৃর্বিক লেখচিত্র পাওয়া গেল। কবি এখানে কয়েকটট কথার ইগিত দিয়েই একটি সমগ্র ছবিকে আমাদের চোখ্ের সামনে তুলে ধরলেন।

দেখা গেছে, বিন্যাসের গুণে পঙ়ক্তি প্যারাগ্রাফ্গুলো থেকে আরজ্ভ করে যতিচিছ্গুলো পর্যন্ত আর চুপ করে বসে থাকছে না, ভেতরের একটা ঐকাত্তিক তাগিদে নিজের অতিরিক্ত একটি নতুন অর্থকে ব্যক্ত করছে। আর কবিতার ভেতরের অর্থটা সেইসঙ্ে এবটা আশ্ৰর্য জোর পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে :

হে সুন্দরী
স্বতঃন্শ্রূট পৃথিবী কত বার
চিমড়ানো চিস্তাশীলের নোহরা ঘুণধরা
অब्लীल

> আঙুল তোমাকে

খুটট
サুঁচিয়ে
চিমটি কেটে অস্থির করেছে
তোমাকে
বিষ্ঞানের বষ্জাত বুড়ো আগুল তোমাকে
টিপে
টিপে
খুঁজ্জেছে তোমার

> মাধুরী কত

বার পালে পালে পুরুত তোমকে
হাড্ডিসার হাঁটুতে তুলে
চেপে
চেপে
ক্ষি্তি করে তোমার গর্ভে জন্মাতে চেয়েছে
দেবতা,
কিন্ত্র
তूমি
তোমার ছন্দে বাধধা
ম্তদয়িতের
অপরাপ বাসরে সতী তুমি
তাদের জবাবে শু
বসন্তের ফুল
ফোটও
এ কবিতার সবখানি গৌরব কেবল এর কাব্যগুণের মধ্যে নেই, পঙ্ক্তিবিন্যাস থেকে আরষ্ভ করে যতিচিহ্নের ব্যবহার, সবকিছু মিলেই এ সম্পূর। বিশেষ করে পঙ্ক্তিবিন্যাসের ওপর এ কবিতার সাফল্য কতখানি নির্ভরশীল তা এ কবিতার শেষাহশের দিকে সবচেয়ে বেশি করে বোঝা যায়। কবিতার শেষ জায়গায় ‘ফোটাও’ কথাটার মধ্যদিয়ে কবিতার মূল অনুভূতিটা কোনোমতেই অমন গভীরভাবে, বর্শার ফলার মতো ক্রমশ অমন জমাট, ছুঁচোলো ও তীক্ষ্ণ হয়ে আমাদের মনের ভেতর

সরাসরি ঢুকে যেতে পারত না, যদি না পূর্ববর্তী পঙ্ক্তিশুলোকে ওভাবে সাজ্জিয়ে এনে ‘ফোটাও’ কথাটাকে কবিতার শেষে অমন অমোঘ কঠিন একাকিত্রের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া না হত।

আধুনিক কবিতায় ইশারার এই সহক্রমণ ঘটটছে চারদিক থেকে। ভাষা হয়ে পড়ছে সক্কেতের দ্বারা অত্তঃসস্্ত, ভাব পেয়ে যাচ্ছে ব্য্জনা, কবিতা আসছে এগিয়ে এবং সে কবিতার সবটা শরীর সক্কেতের এই সূক্ম্ম অশরীরী উপস্থিতির দ্মারা এমনভাবে আক্রান্ত মে, কবিতার কাব্যুণ থেকে তাকে আলাদা করে দেখা সম্তব নয়।

কিন্তু সে সম্ভাবনার ঐশ্বর্যকে বড়সড় করে তুলে ধরা এ মুহূর্তে অসম্ভব। এই ক্ষুদ্র আলোচনার সংক্ষিপ্ত গণ্ডির মধ্যে আধুনিক কবিতার ইপ্গিতধর্মিতার পুরো পরিচয় দেওয়া সাধের না হলেও সাধ্যের অতীত। আপাতত পরিসরের অনুরোধে অসমাপ্ত কথাগুলোকে সমাপ্তির গোজামিল দিয়ে থেমে পড়তে হচ্ছে এবং তা হয়তো এই জাতীয় একটা মনোব্যথা নিয়ে যে -
... this is matter for another rhyme
And I to this may add a second tale.

[^5]
## সূত্রাকারে ‘শেষের কবিতা’

## $\delta$

‘শেমের কবিতা’ শব্দের তাজমহল। হাজার হাজার শব্দ-হীরেয় তৈরি একটা দ্যুতিময় প্রাসাদ। লেখকের ভেতরের আলোকোজ্জলতত এর জ্ৰলিত অবয়বেে দীপু।

## 々

রবীদ্দ্রনাথের অসামান্য কবিচ্বের সজ্গে তাঁর হঠাৎ-জেগে-ওঠা হৃদয়ের অপার্থিব ভালোবাসার মিশেলে শেষের কবিতার বুদ্ধিরুচিময় ভাষা তৈরি। এই ভাষা সার্বভৌম ও অপরাজেয়। এই ভাষা আর ভালোবাসার মতো শেষের কবিত জগৎ ও বাস্তব-অতিক্রমী। ‘শশেের কবিতা’ মানুষ্রে সর্বোচ এবং সর্বলেষ স্বপ্নের নাম। এই জগৎ স্বপ্নলৌকিক, চিরআরাষ্য ও চির অপ্রাপনীয়। শেষের কবিতার জগৎ তাই এমন চির-আধুনিক।

## $\checkmark$

মেঘদৃতের মতোই শেমের কবিতা প্রেমের আলেখ্য। কিন্তু প্রেম এর যাত্রায়, গন্তব্যে নয়। গন্তব্যে শেষের কবিতা প্রেম-বিরোধী, বুদ্ধি-প্ররোচিত। এর সমাপ্তি হৃদয়হীন, স্বার্থান্যেষী—মহৎ প্রেমের অশ্রুময় ভ্রান্তির অযোগ্য। জন্মান্ধ নয় বলে এই প্রেম বন্ধুত্বের ওপর উঠতে পারে নি। প্রেমিক-প্রেমিকারা কাউকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করে, কাউকে স্থায়ীভাবে বিদায় দিয়ে, সবাইকে বন্ধুত্বের সাধারণত্বে নামিয়ে প্রেমকে ব্যর্থ করেছে। ঘরের ভেতরকার প্রাত্যহিক ঘড়ার জল আর দূরের দিঘির অপ্রাত্যহিক বিরল সাঁতার একই জিনিশ। একটা অতিপাওয়ায় আরেকটা কদাচিৎ পাওয়ায় বিনষ্ট।

## 8

শেষের কবিতায় ভালোবাসার যে অপার্থিব ফুল ফুটেছে তা প্রকৃতি জগতের বিস্মিত উপহার। এতে ‘অপ্রাপ্তু বয়সের ফুল’ আছে, ‘পরিণত বয়সের ফল’ নেই। হৃদয়ের পাপড়ি মেলা আছে, দুঃখের দায়িত্্রগ্রহ নেই। স্বপ্ন আর বাস্তবকে এই ভালোবাসা যুক্ত

করে নি। এই প্রেম নিঃসন্তান। পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ ভালোবাসার মতো জেগে ওঠাতেই এর সম্পৃর্ণতা। সব মহত্তম প্রেমের মরো স্বপ্নের পরেই এর সমাধি।
©
ভালোবাসার যে অভ্রভেদী শিখর রচিত হয়েছে শেষের কবিতায়, তা আমাদের প্রাত্যহিক পৃথিবী থেকে অনেক উচুতে। কলকাতার ক্রেদজর্জর বাস্তব জগতে এই ভালোবাসা অভাবনীয় হত। তাই এই ভালোবাসার যোগ্য পরিবেশের জন্য লেখককে উঠতে হয়েছে এই ভালোবাসারই মতো অনেক উঁচুত্- শিলং পাহড়ের মেঘ আর পাইনবনের অপার্থিব চূড়ায়। তাজমহলের জন্য যমুনাতীর যেমন, শেষের কবিতার ভালোবাসার জন্যে শিলং-এর পাহাড়ও তেমনি। শিলং-এর শিখর ছাড়া এ প্রেম কল্পনাতীত। সমভূমির বাস্তবে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রেমের দুুখজন়ক অবসান এর প্রমাণ।

## $\downarrow$

বহ্চারিতা মানুষের সহজাত জৈবিক প্রবৃত্তি। ঘড়ার জল আর দিঘির জলের অনবদ্য উপমায়, দার্শনিকতার মহিমাশ্বিত আড়ালে, রবীন্দ্রনাথ শেষের কবিতায় মানুষের ভেতরকার বহুচারিতার সহজাত আকাब্ফ্কাকে বৈধতা দিয়েছেন। মানুষ্যের সমজে নিষিদ্ধ ও মানবস্বভাবের অতি প্রিয় এই মৌল আকাক্ফাকে তুলে ধরতে পেরে লেখক পাঠকধন্য হয়েছেন। শেষের কবিতার প্রেম এবং বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অনুকূলে সর্বজনীন অভিনন্দনের কারণ সম্ভবত এই্টাই।

অপার্থিব এক্প্রেমনির্ভর সূচনা আর বহুাারী বাস্ত্বনির্ভর পরিণতি-দুই কারণেই শেষের কবিতা চিরন্তন।
১. এ গান শুনিনি এ আলো দেথিনি

এ মধু করিনি পান,
এমন বাতাস পরাণ পুরিয়া
করেনি রে সুধা দান,
এমন প্রভাত কিরণ মাঝারে
কখনো করিনি স্নান।

## সা হি ত্য স মা লো চ না

## লুৎফর রহমান রিটনের ছড়া

## $\partial$

আমার এক লেখক বন্ধু-একবার, ষাটের দশকে, কিশোর-উপযোগী এক্টা সুখপাঠ্য বই লিখে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তাঁকে শিও্যাহিত্যের ব্যাপারে আরো খানিকটা উদ্দুদ্ধ করার জন্য আন্তরিক উৎসাহ থেকে একদিন আমি শিশুসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সম্পন্নতাগুলো তাঁর সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলাম। ফল হয়েছিল বিপরীত। আমার উৎসাহে তিনি মুষড়ে পড়েছিলেন। আমার কথা শেষ হলে বিমর্ষ গলায় হতাশা ফুট্টিয়ে বলেছিলেন : আমাকে তুমি শিশ্ডসাহিত্যিক হতে বলছ!

মাইকেল মধুসূদন দত্ত অড়ুতভাবে মনে করতেন যে, গীতিকবিতা লিখে তাঁর পক্ষে অমর হওয়া সম্ভব নয়, অমর হতে হলে তাঁকে মহাকবি হতে হবে। তাই তিনি মহাকাব্য লেখায় হাত বাড়িয়েছিলেন।

আমাদের চারপালের প্রায় সব কবির মতো হয়তো আমার সেই কবি-বন্ধুটিরও ধারণা ছিল যে স্রণের জগত টিকে থাকতে হলে শুধু কবি হয়েই কেবল তা সম্তব। গপ্প, উপন্যাস, প্রবব্ধ, নাটক বা শিশুসাহিত্যের অর্থহীন আয়াজনে তার সষ্ভাবনা নেহাতই কীণ, এমনকি ভালো লিখলেও। এমনটl যাঁর ভাবনা তাঁর কাছে শিশুসাহিত্যের রাস্তায় ভাগ্যাল্মষণের প্রস্তাব এলে গলায় নৈরাশ্যের সুর ফুটে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু আমার ওই কবি-বন্ধু একটু ভালো করে পর্যালোচনা করলেই টের পেতেন যে কাব্যদেবীর বন্দনা কোনো কবির অমরত্বের যেমন নিঃশর্ত গ্যারান্টি নয় তেমনি শিশুসাহিত্যের মতো সাহিত্যের অন্য শাখাগুলোও যে যশোপ্রাথ্থীদের দীর্ঘায়ুর দরজজা থেকে পত্রপাঠ বিদায়,করে তাও নয়। পৃথিবীর এ-যাবৎকালের কোটি কোটি কবিযশপ্রার্থী যেমন বিग্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছেন তেমনি শিশুসাহিত্যের অসংখ্য শক্তিমান স্রষ্টা মানব-স্মরণে অমর জায়গা পেয়েছেন। হান্ম ক্রিমচান এন্ডারসন বা লুই ক্যারল, অস্কার ওয়াইন্ড বা মাক্ক টোয়েন তাঁদের সাহিত্যের পৃষ্ঠায় যে অনুপম স্বপ্নজগৎ রচনা করেছেন, সেসবের শিল্পসিদ্ধি পৃথিবীর হাতে-গোনা গুটিকয় শ্রেষ্ঠ কবিকে বাদ দিলে কজনার চাইতেই বা খাটো?

মেঘনাদবধ কাব্যে মাইকেল কাব্যদেবীর আবাহনের পরপরই বন্দনা করছেন কক্পনাদেবীকে:
-তूমিও আইস, দেবি, जুমি মধুকরী
ক্প্পনা। কবির চিত্ত-ফুলবন-মস্
नয়ে, রচ মধুচত্র, গৌড়জন याহে
আনc্দ করিরে পান সুধা নিরবধি।
উচ্চাকাচ্ক্ষী কাব্যরচননায় হাত দিয়ে তিনি টের পেয়েছিলেন যে বাকদেবীর দুর্লভ আনুকূল্য কবিতার দুঃসাধ্যের যাত্রায় তাঁকে কণে ক্ণে ভরসা যোগালেও যা তাঁর নিয়তির সামনে ‘উজ্জ্রল উদ্ধার’ হয়ে দেখা দেবে, তাঁর চিত্ত-ফুলবন-মধু দিয়ে নিরবধিকালের জন্য অত্যাচ্ম মৌচাক রচনা করতে পারবে তার নাম কন্পনা। এই কল্পনাই তাঁর সম্পন্ন বক্ত্যক্ে. ছবি আর গানের বর্ণোম্জ্র জগতে-ধ্বনিময় চিত্রলোকে~-্শরণীয় জায়গা দেবে।

এই কল্পনা যাকে স্পর্শ করে তার নামই শিষ্প-অনুপম, অশ্রুতপূর্ব ও অপার্থিব। কবিত, নাটক, কথাসাহিত্য, শিশুসাহিত্য এমনকি প্রবন্ধ-যা-ই এর হিরণ ד্বকের স্পর্শ পায়, তাই সোনা হয়ে যায়। এখানে ছেঁড়াছাতা আর রাজছত্রের মতো, আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরানির মতো, কবিতা আর শিঙ্গাহিত্যের কোনো ভেদ নেই। কল্পনার দীপ্তিতে সম্পন্ন হলে এরা একইরকম চিরন্তন।

যে সম্পন্ন কন্পনা চড়া বা শিশুরচনাকে শিন্পের টোপর পরায়, কবিতাকেও তাই ब্লিত করে অলীক দীপ্রতায়। গড়নে, অবয়বে, শিষ্প-স্বভাবে ও ভেতরের তাগিদে ছড়া আর কবিতা তো একই জিনিস। তাই বলে ছড়া বা শিওুরননা আর কবিতাকে কি হুবহু এক বা সমমাপের জিনিস বলতে পারব ? না, তা পারব না। অনেকদূর পর্যষ্ত ছড়া বা শিও্রবিতা কবিতার সহযার্রী হলেও মনে রাখতে হবে ছড়া শেষ অবধি কেবল শিশুরই কবিতা, তার অসম্পূর্ণ উভ্ভট অবিকশিত জীবনের স্বপ্ন ও সত্য। এই জগৎ অনেকটটই খাপছাড়।-স্বপ্নে দেখা পৃথ্বির মতো পারম্পর্যীীন। পরিণত মানুষ্ষর জীবনবোষ, গভীরত, বহ্হুখিতা, উখান ও অবসানের প্রগাঢ় পদাবলী কী করে আসবে ছড়ায়? শিম্পের সর্বোচ সিদ্ধিকে, গভীরতম উপলঝ্ষি বা রক্কক্ষরণকে কী করে স্পশ করবে সে? কিস্তু সর্বোচ্চ শিখরকে স্পম্শ না করলেও একটা উঁচু চূড়া পর্যন্ত ছড়া তো কবিতাই। শিলপসাফল্যের জন্য কবিতার মতো জ্মহু একই শর্ত পূরণ করে ছড়াকেও তো এগোতে হয়।

আগেই বলেছি কবিতার সঙ্গে ছড়ার পার্থক্য প্রকরণে নয়, প্রসগ্গ; আধারে নয়, আধেয়তে। ছড়াকার মানুষ্রের সমগ্র জীবনের কবি নন-তাঁর জীবনের শিশু-পর্বের কবি। শৈশব-কৈশোরের পর তাঁর এলাকা শেষ হয়ে যায়, কবি এসে দায়িত্ব বুঝ্েে নেন। পরবর্তী পুরো জীবনটার তিনিই রূপকার। জীবনের এই দুটি পর্বের ম্বভাব আর মতিগতি আলাদা বলেই কবি আর ছড়াকার আলাদা। নইলে জীবনকে জূলিত করার উপকরণ আর উপাচারে এরা দুজনেই এক। দুজনেরই কারবারের মূল পুঁজি সেই দুই आদি অকৃত্রিম জিনিস : শ্দ আর ছদ্দ। কবির মতো ছড়াকারকেও জীবনের কোনো একটা আবেগাশ্শিত বিষয়কে ধ্বনিময় চিত্রলোকের বিস্মিত বাস্গি্দা করে তুলতে হয় কক্মনা

ঐশ্র্যের সমান সচ্ছলতা দিয়ে-কবিত্বেরই শক্তি দিয়ে। এখনে কি কেউ কারো চেয়ে কম? ‘লুকোচুরি, ‘‘ীরপুরুষ’, ‘একদিন রাতে আমি’, ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’ রচনাগুলোয় রবীদ্দ্রনাথ্রের চিত্রজগৎ, ধ্বনিজগৎ বা ভাবনাজগৎ রচনার কন্পনা কি কোনোখানে কম তাঁর কবিতার অন্য এলাকালুলোর চেয়ে ? নজরুলের ‘খুকি ও কাঠবেড়ালি’ কবিতায় শিশুমনের যে করুণ লুক্ষ অসহায়তা আর্ত হয়ে উঠেছ, কবিতাপ্রতিভার নিরিখে তাকে তাঁর কটা কবিতার চেয়ে ছীন বলা যাবে? সুকুমার রায়ের ‘ছায়াবাজিতে যে কবিত্বের প্রমাণ মেলে বাহ্লাসাহিত্যে কটি কবিতা তার সমান মাপের ?

ছড়াকারকে আমি তাই ‘কবি’ নাম্ ডাকতে পারলেই খুশি। ছড়াকার সুকুমার রায়কে ‘ছড়াকার’ না বলে বলতে চাই ‘কবি সুকূমার রায়’। মহাকাব্যের কবি, গীতিকাব্যের কবি, প্রকৃতির কবি, প্রেমের কবি-সবাই যদি কবি হতে পারেন, তবে শিশুর কবির ‘কবি’ হতে আপত্তি কোথায় ?

আগেই বলেছি শিশুর কবি মানুষ্ষের জীবনের শৈশব-পর্বের কবি, শিশুর হৃদয়ের ঔস্সা
 কবিতায় স্বাদ-গন্ধে জীবন্ত করে তুলতে হয় তাঁকে, না হলে শিশুর রসনায় তা ঠিকমতো রোচে না। শিশুর জগৎটি ঠিক কেমন, এবার তা শিশুর কয়েকট্ট সাধারণ বৈশিষ্ট তুলে ধরে বলতে চেষ্টা করা যেতে পারে।

পৃথিবীর অরণ্যচারী আদিম মানুষদের মতো শিওুরাও এক অবারিত কন্পনা-জগতের অধিবাসী। তার ইছ্ছা-রঙ্ভিন‘যা খুশি তাই’-এর পৃথিবীতে অসম্তব বলে কিছু নেই।‘‘কোথা আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা’র অলীক বাগানে ক্ষিপ্র চট্লন কাঠবেরালির মতো তার ইতিউতি ছোটাঘুটি। এ-কারণেই আমাদের এই ধরাবাধাধা নিয়মের পথিবীটা তাকে পদে পদে রক্তক্ত করে, ক্ষতবিছ্ষত করে। বাস্তবের জাতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে পৃথিবীতে সে উদ্ধারহীন আর যন্ত্রাকাতর এবটা জীবন কাটায়। যুক্তির জগৎ তার অপরিণত, কাঁচা মনটার ওপর হত্যাক্করীর মতো চেপে বসে থাকে। এর অত্যাচারে সে আর্ত্নাদ করে। এ কারণেই নিয়মের জগতের সামান্যতম বিপর্যয় বা পদস্খলন তাকে উৎফুল্ম করে, আশাম্যিত করে। নিয়মহীনতার স্বেচ্ছাচার তাই শিশুর শক্তি আর আনল্দের আবূতি। এজন্যেই শিশু যখন দেখতে পায় তার চোখের সামনে, হোক সে ম্বপ্নে, ভারী ভারী ইট কংক্রিটে গু|থা দানবীয় বিশাল কলকাতা শহরটা তার ব্বাসরোধকারী শান-বাঁাধানো দাপট হারিয়ে হঠাৎ পাগলের মতো দোড়োত শুরু করেছে, তখন এক অপার্থিব উষ্মাসে তার মনটা ভরে যায়। এমনই তো সে দেখতে চায় এই জগধটারে-এমনি ছুটি-পাওয়া ভেসেযাওয়া অবস্থায়। নিয়ম আগলভাঙা স্বেচ্ছাচারী জগৎ শিওুর অবিকশিত কচি মনটার খুব কাছাকাছি। সেই জগতে সে স্বস্তি বোধ করে। পরিণত মানুষের বুদ্ধি বা বিচার-বিবেচনা

গড়ে ওঠে নি বলে কেবলমাত্র হৃদয়ের চাওয়া-পাওয়া দিয়েই সে জীবনের যাবতীয় দেনা শোধ করতে চায়। তাই নিয়ম-বাস্তবহীন ‘যেমন খুশি তেমন-এর বাড়াবাড়িতে সে তার রুপোর গাছের অলীক হীরে ফলটিকে পেয়ে যায় ভারি অনায়াসেই। এইজন্য সম্ভাব্যতার সবরকম সীমানা পেরিয়ে ‘বীরপুরুষ’ কবিতায় অসহায় খোকা যখন তেপান্তরের মাঠে একা বিরাট দস্যুদলকে হারিয়ে মায়ের পাশে এসে বীরের মতো দাঁড়ায়, তখন সেই গন্প পড়তে গিয়ে গর্বে আর আত্নবিব্বাসে তার মন ভরে যায়, তৃপ্তির আন্দাক্রুতে চোখ ভিজে ওঠে।

এই যুক্তিহীন অবাস্তবতার জগৎই শিশুর জগৎ। এই জগৎকে যে কবি সুস্বাদু খাবারের মরো স্বাদে গন্ধে মুখরোচক করে তার টেবিলে পরিবেশন করতে পারবেন তিনিই তার কবি। শিশুমনের হয়তো সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এটিই—যুক্তির এই সার্বভৌম বিপর্যয়। ওই ব্যাপারটা তার গড়েই ওঠে নি-শিশুর সঙ্গে পরিণত মানুষের মূল তফাতটা এটাই। তার মাথায় অভিজ্ঞতার জগৎ এখনো দানা বাঁধে নি, বুকে জমে ওঠে নি ‘আকীর্ণ ধূসর পাগ্ডুলিপি’। শিওুর কবিকে হতে ছয় শিঙ্ৰনের এই যুক্তিহীনতার প্রতিভাবান লিপিকর।

কিন্তু এ-ছাড়াও আরো অনেক বৈশিষ্ট্য রল্যেছে একজন শিশুর। শিশুদের ভেতরে রয়েছে সুস্বাদু খাবারের প্রতি জিভে পান্-আসা লোভ; পরিণত মানুষদের তুলনায় হয়তো বেশিই রয়েছে। তাদের শিওুচ্বের মতোই তাদের ওই লোভ স্ব্যস্থ্যান আর সজীব। খাবারদাবারের কথ্থামাত্রেই শিশ্রের রসনা অজান্তে সজল হয়ে যায়; চেহারা করুণ আর অসহায় হয়ে ওঠে। উষ্ণ তপ্ত পরিচর্যায় তার এইসব স্বাদেদ্দ্রিয্যের, ঘ্রাশেদ্দ্রিয়ের পরিপুষ্টি ঘটাত হবে শিশুর কবিকে, না হলে তিনি শিশুর মনের আসল মানুষটি হতে পারবেন না। শুনেছ कি বলে গেল সীতানাখ বন্দ্যে?
আকাশের গায়ে নাকি টক টক গস্ক?
টক টক থাকে নাক হলে পরে বৃধ্টি
ত্খন দর্খেমি চেটে একেবারে মিষ্টি।
দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে ‘টক টক গন্ধ’ পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার রসনায় যে সজীবতা দেখা দিয়েছিল শেষ পঙ্ক্কিতে আসার পর তা পুরো সক্রি⿰亻য় হয়ে উঠল। এক আকাশ মাধুর্য চেটে দেখার আস্বাদে তার জিভ ততক্ষণে ভিজে সারা। কাব্যরসের আড়াল দিয়ে খাদ্যরসের বিস্তার তাকে এই কবিতার আরো নিমগ্ন পাঠক করে তুলেছে।

টক, ঝাল, ভাজা-পোড়া বড় প্রিয় শিশুর।‘চিনে বাদাম ভাজে’ বা ‘চানাচুর গরম’ জাতের কথাগুলো কানে আসতেই তার ইন্দ্রিয়জগতে যেন তোলপাড় পড়ে যায়। সুস্বাদু খাবারের সঙ্গে সজ্গে তার সামনে একটা জবরজং মুখরোচক পৃথিবী এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। এইসব খাদ্যরক্তিম জগতের বর্ণনা তুলে ধরে শিশুর শ্বাস্থ্যোজ্জ্র রসনাজগৎকে তরতাজা রাখতে ছয় শিশুর কবিকে। তাই ‘ছায়াবাজি’ কবিতায় সুক্মুমর রায়কে নানাজাতের ছায়ার কথ্া বলতে গিয়ে একধরনের ছায়ার বর্ণনা দিতে হয়েছে এভাবে : গ্রীশ্মকালে কুনো ছায়া ভীষণ রোদে ভাজা।
‘ভীষণ রোদে ভাজা—শিত্র দর্শনেদ্দ্রিয়，ঘ্রাণেন্দ্রিয়，স্বাদেন্দ্রিয় একসস্গে উৎকর্ণ হয়ে উ১ল। ‘ভাজা’ শব্দটি কানে আসার সজ্গে সঙ্গে শিশুর রসনাপরায়ণ চোখ নিজের ঈপ্সিত ভুবন যেন খুঁজে পেল সামনে। শিশুর কবি বলেই শিশুর সামনে তার রসনার জগৎকে এমন জীবন্ত করে তুলতে হল কবিকে। সুকুমার রায় পরিণত মানুষ্ের কবি হলে কবিতার রূপটি হয়তো তিনি খুজতে চাইতেন খানিকটা আলাদা উপমায়। খুব বেশি জীবনান্দীয় হলে হয়তো ভাজার জায়গায় ‘‘ভজা’ শব্দটা ব্যবহার করতেন তিনি। দুপুরের ছায়ার একটা সজল মধুর ছবি ফূ⿴囗⿰丿㇄心nে তুনতে উৎসাছী হতেন।

শিওুর ভেতর রয়েছে এক দুদ্দান্ত ও আদিম শক্তিম্তা। তার শারীরিক যোগ্যতা নির্জলা，অফুরন্ত ও নৈসর্গিক। এই শক্তির প্রাচুর্যে তার স্বগোত্রের পরিণত সভ্যদের চেয়ে সে ভাগ্যবান। জেগে থাকার মুহ্রু্তুলোয় সে অদম্য কর্মমুখর，নিদ্রায় সে পরিপূর্ণ ও নিখাদ। কিন্তু যে শক্তিতে সে আর সবার চেয়ে বড় তা হল বিস্মিত হতে পারার শক্তি। পৃথিবীর ঘরে নতুন এসেছে সে। প্রতিটা বস্তুকে সে তাকিয়ে দেখছে প্রথমবারের মরো। দেখে দেখে বিশ্ময়ের শেষ খুঁজে পাচ্ছে না। কেউ আজো তার সরল বিষ্ধাসের বু＜ে হঠকারী ছুরি বসায় নি，জাগতিক প্রতারণা গুঁড়িয়ে দেয় নি হাড়। মিথ্যা বা ভুলের সক্গে আজো সে অপরিচিত। কোনোকিছুকে যাচিফ্যে খতিয়ে সন্দেহ করে দেখার মোহহীন চাউনি আজো তাকে অধিকার করে নি। সাত ভাইয়ের সাতটি চাঁপায়ু হয়ে গাছের ডালে ফুটে－ থাকা পারুল বোনের সছ্গে কম্োপকথন，রাক্ষসের তাড়া খাওয়া নিরাশ্রয় রাজপুত্রকে‘সত্য গাছে’র দু ভাগ হয়ে নিজের ভেতর নিয়ে নেওয়া，তারপর ক্রমে তাকে ফলে পরিণত করে রাক্ষসীর অলক্ষ্যে পুকুরের পানিতে ফেলে দেওয়া，দুষের সাগর ক্ষীরের সাগরের মাঝখানে আলো করে দাঁড়িয়ে থাকা গজলোতির হার মাথায় ঔীড়ারত হাতি—সবকিছু তার কাছে সত্যি আর বিধ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। কোনোকিছুতেই তার অনাস্গা নেই। যাকেই সে বিধ্বাস করে，তাকে দেখেই তার বিग्यয়। ‘এমন অদ্যুত সব জিনিস দিয়েই এই জগৎ তৈরি তা হলে—আবিষ্কারের খুশিতে উজ্জাসিত হয়ে ভাবে সে। ভেবে অবাক হয়।

> आচা্য জগদীশ বসু
> উদ্ভিদ্রে বলেছ্ন পশু।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে উভ্ভিদকে জলজ্যান্ত পশু হয়ে হেঁটে বেড়াতে দেখছে সে চোখের সামনে। আরে，না হেঁটে কি পারে ！আচার্য জগদীশ বসু তাদের পশ বানিয়ে দিয়েছেন না। এমনি সজীব বিস্ময়ের শক্তিতে উজ্জ্রল তাদের জগৎ। বাড়ির কাছের গরমের ছুটির সময়কার নিচ্চুপ তালা－লাগানো বিশাল কলেজ－ভবনটাকে দেখে সে সহজেই ভেবে বসতে পারে ：এই সেই রাপকথার ঘুমন্ত রাজবাড়ি，যেখানে হাতিশালে হাতি ঘোড়াশালে ঘোড়া ঘুমায়，সিংহসনে ঘুমায় রাজা আর রানী，চারপাশে পাত্র－মিত্র সভাসদ সিপাই সাত্ত্রী। বাড়ির পেছনের মাঠটার দিকে তাকিয়ে তার ঝোপঝাড়ের আড়ালে তেপান্তরের উল্ধি－আাকা ডাকাতদের ঘাপটি মেরে বসে থাকার কথা মনে হয়। শিতুর জগৎ ‘নেই মানা’র জগৎ। আকাশ এর সীমা।

শিশুর কবি শিশ্মনের এইসব বিग্ময়ের কবি, নিয়ম-আগল-উধাও করা শিশুদের যুক্তিহীন পৃথিবীর র্রপকার। তার এইসব অসম্পূর্ণ, ভাঙাচোরা, উদ্ভট কামনা-আকাষ্ফ্ফ ও স্বপ্নের নিরন্তর যোগানদার। শব্দে, ছন্দে, ছবিতে, গানে, সম্পন্ন ক্প্পনায় ও বিরল সৌকর্বে শিতর পৃথিবীকে শিশুর সামনে রংদার করে তাঁকে তুলে ধরতে হয়।

লুৎফর রহমান রিंটনের শিশু-কিশোর কবিতার যে দিকগুলো আমাকে তাঁর ব্যাপারে আশান্ষিত করে তার একটি হল শিশুর হৃদয়ের চাওয়া-পাওয়ার ভালোরকমের খবরাখবর তিনি রাখেন। ‘বর্ষশেষ’ কবিতায় ‘নতুন’কে বিশেষিত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লহ্ষ করেছ়িলেন যে, আপাতভাবে সরল নিষ্পাপ মনে হলেও নতুন আসলে নিষ্ঠুর। [‘হে নूতন নিষ্ঠুর নূতন। সহজ প্রবল।’] আগেই বলেছি, শিশুর ভেতরেও রয়েছে এমনি এক সরল অতন্দ্র নিষ্ঠুরতা। ‘নতুন’ বলেই, জীবনের কঠিন বাস্তবে জেগে ওঠে নি বলেই, এই নিষ্ঠুরতা। রবীন্দ্রনাথের ছুটি গক্পের তুরুতে শিণ-কিশোর বয়সের এই নিষ্ঠুরতার অনাবিল রূপটি অনন্য :

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবত্তীর মাধায় চট করিয়া একটি নতুন ভাবোদয়
 পড়িয়া ছিল; স্থির হইল সেটা সকমে মিলিয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইবে।
যে ব্যক্কির কাঠ, আবশ্যক কালে তাহার যে কতখানি বিশ্ম্য বিরক্তি এবং অসুবিधা বোধ হইবে তাহাই উপলব্মি করিয়া বালকেরা এ-প্রস্ঠাব সম্পুর্ণ অनুম্মেদন করিল।
আমি ফটিক আর তার সঙ্গী বালকদের নিষ্ঠুর না বলে জড় বলতে পারলেই বেশি খুশি হব। পৃথিবীর শিশ্রো এদের মতোই জড় ও অবোধ। তাদের এই মৃয়ত্তা সকালবেলার আলোর মতোই অনিন্দ্য। এক জরাহীন, বেদনাহীন, চিরনবীন জগতের বাসিন্দা তারা। বয়স্ক পৃথিবীর দুঃখলুলোও তাদের কাছে খুশির ব্যাপার। আমাদের কাছে যা পতনধটিত ম্তু-আশঙ্কা, তার কাছে তাই তেতলার কার্নিশের ওপর দিয়ে সকালসন্ধ্যা দুদ্দাড় দাবড়ে বেড়ানো। আমাদের কাছে যা কবিতার প্রিয়তম পাণুুলিপির মর্মান্তিক দूদ্দশা, শিखুর কাছে তা-ই এবপ্রস্থ পাতলা কগগজের ফড়াৎ ফড়াৎ শব্দে ছিंড়ে ফেলার অকারণ উদ্ধাস। শিশুর জগৎ তাই পুলকের জগৎ। অকারণ অনাবিল এক পুলকের পৃথিবী। বাস্তবতা বা পতনের সঙ্গে এখনো পরিচয় হয় নি বলে শিওর জগতু বেদনার পদচারণা বেশ খানিকটা সংকুচিত। তার দুঃখের পৃথিবী চেতনা-জগতে সুদূরপ্রসারী হলেও উপস্থিত মূল্যে স্থুল ও ছোট - শারীরিক দুংখ-কষ্টের মধ্যেই তার বসবাস। পরিণত মানুষ্েে আত্মঅ্বংসী অভিঘাত তার ভেতর ক্রিয়াশীল নয়। তার দুুখ তাই রবীদ্দ্রনাথের ভাষায় ‘নিম্নমমাত্রার দুঃখ’। এজন্যে অక্যুত-রসের পাশাপাশি শিশুর

জীবনের অন্যতর প্রধান রস কৌতুকরস। পরিণত মানুষ এখানেই শিশুর থেকে পৃথক। তার জীবনের প্রধান বিষয় বিষাদ। তাই শিশুর মতো তার মূল রস কৌতুক নয়, করুণ। এ জন্যই Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughtপরিণত মানুষ্যে জীবনের গভীরতর সত্য।

প্রগাঢ় বেhনাকে উপজীব্য করে বলে পরিণত মানুষের কবিতা মহহ্বের যে শীর্ষকে স্পর্শ করতে পারে, শিশু-কিশোর কবিতা তা হয়তো পারে না; কিন্তু হাস্যপরিহাসমুখর আম্বাদ উপভোগের যে রভিন ও চটুল পৃথিবী শিঞ-কবিতায় রচিত হতে পারে তা অতুলনীয়। পরিণামজ্ঞানহীনতার কারণে শিশ্ গা় দুঃখকেও অনাবিল উপভোগের বিষয় করে তুলতে পারে, এমনকি গভীরতম দুঃখকেও।

লুৎফর রহমান রিটন শিওুনের এই প্রবণতাগুলোর খবর কমবেশি রাখ্েন। এইজন্যে জীবনের ছোট ছোট হাজারো বিপর্যয় অর অসঙতিকে তিনি তাঁর ছড়ার মুখরোচক প্লেটে সাজিয়ে শিশুমনের সামনে হাজির করতে পারেন। বড় মানুষদের ফঁঁদে-পড়া জীবনটার কৌতুককর দুরবস্থা দেখে অনাবিল হাসিতে গড়িয়ে পড়তে শিওদের অসুবিধা নেই। কারো কোনো হঠাৎ বিপদ, আছাড় বা মার খাওয়ার দৃশ্য, শিশুরা, তাই অমন নির্জলা উপভোগ করে।

> হোটেলে ডুকেই চ্যাচালেন তিনি
> आন দেথি বেটা বিরিয়ানি!
> হোটেলের বয় সবিনয়ে কয়-
> দ্যান ট্যাহ দ্যান, বিড়ি আনি।
> রেগে কন তিনি আন দারুচিনি
> সাথে ওয়াটার ঠাণ্ড।
> মাথা চুলকিয়ে বলে বয় ইয়ে...
> কই পামু সাব আণ্ড ?
> মেজাজটা তার সপ্তুমে ওঠঠ
> রেগে কন ব্যাটা বেয়াকুব ?
> তবু সেই বয় বিচলিত নয়
> বলে স্যার, আমি এয়াকুব!

এখানে হোটেলের ज্বিচলিত বয় এয়াকূুবের শ্রবণশক্তির ক্রুটি একটা পরম উপভোগের ব্যাপার হয়ে উঠল শিশু-কিশোরদের কাছে। কিংবা সেই খাই খাই করা আব্দুল হাই, খাই খাই এর সঙ্গে মিল দিতে গিয়ে যার নাম হাই হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, যে মানুষটি আম জামের সঙ্গে টিভি প্রোগ্রাম খাওয়ার পর হাসি, খুলি, ভুসি এমনকি ঘুসি খেয়েও নির্বিকার এবং একপর্যায়ে বাড়ি-গাড়ির সছে পুলিশের ফাঁড়ি খাওয়ার সুবাদে মাঝে মাঝে লাথি খাওয়ার ভাগ্যও পাকা করে নিয়েছে; তার সর্বগ্রাসী ফ্ফু্ার দিগ্ধিদিকহীনন ব্যগ্রতা শিঙ-কিশোরদের বড় বড় চোখলেলোকে কিছুক্ষণের জন্য অবাক করে রাখে। কিং্বা নিজের নাম ভুলে যাওয়া বিমর্ষ ভোলারাম, বাংলা এবং অক্কে একই রক্ম কাঁচা ভোম্বল,

রাগী ‘বাবার বাবা’র হাতে ছেলেবেলার ‘বাবা’র হেনন্তা হওয়ার প্রিয় উপভোগ্য কান্পনিক দৃশ্য বা নিধিরাম মিত্রের আঁকা সেই ছবিটা যা দেখে কেউ বলছে ও ছবি পেত্নীর, কেউ বলছে হায়েনার, কেউ বলছে গরুর বা ছাগলের ‘নয়তোবা হাইজাম্প পাগলের’-কিন্তু শেষে নিধিরাম মিত্র নিজেই এসে ফাঁস করে দেয় যে ছবিটি তার নিজেরই আত্মপ্রতিকৃতি-এ-সবকিছুই শিশু-কিশোরদের নির্জলা ছাসিতে সৎসুক করে রাখে।

বোঝার ব্যাপারটাই আসলে শিওদের বিষয় নয়। তাই শিঙ্ডাহিত্যের বোঝার বিষয়টুকু, বলার কথাটুকুু, বক্ত্যটটুকু —কোনোদিন শিশদের জন্য রচিত হয় না। শিত্যোহিত্যের এটুকু চিরকালই বড়দের। শিশুসাহিত্যের ভেতর গভীর যা-কিছুই থাক সেই জিনিসগুল্লো কবিকে ধরতে হয় শিওুর ইন্দ্রিয়জগতের ভেতর দিয়ে ওই জগতের রস, গন্ধ, শব্দ, স্বাদের চমৎকারিত্বের ভেতর দিয়ে। ওই পাওনাট্রুুু হাত্-নাতে বুঝে পেলেই সে তার নালিশের খাতা থেকে কবিকে মুক্তি দিয়ে দেয়। আজকের সভ্যতার স্বার্থলোলুপ থাবার নিচে মানুষের সরল অবোধ আদিম ছছদয়টা যে কী নির্দ্য়ভাবে পদদলিত তার ব্যথিত পদাবলী এই বইয়ের ‘বাঘের বাচা’ ছড়াটি পড়ার সময় শিশুরা হয়তো টের পাবে না ঠিকই, কিন্তু চিড়িয়াখানা পালানো গাট্টাগোট্টা বলিষ্ঠ বাঘের বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে গুটুল মুটুল ট্ুুুলের উদ্দাম শহর-পরিভ্রমলের মুখর মুহৃর্তগুলোকে সে প্রাণভরেই উপভোগ করবে। শিশুর জগং ওইট্রুকুই। দরজা-ভাঙা খুশির জগৎ। ওইটুূু পেলেই সে খুশি। সেখানে সে প্রতিদিনকার ছক-কাটা, গৎ-বাঁধা, পাঠ্যবইশাসিত জীবন থেকে ছুটি পেয়ে একটা সত্যিকার জ্যান্ত বাঘের বাচ্চার সঙ্গে দুুসাহসিক অভিযাত্রীর মতো সারা শহর ঘুরে বেড়ায়, ওই ভ্রমণের সব ঈর্ষিত গৌরব আর রোমাঞ্চ আম্বাদ করে। শিশুর জীবনকে সুপরিসরভাবে জানেন বলেই রিটন কবিতাটার মধ্যে শ্তের বিস্ময়ের পৃথিবীকে এমন অবনীলায় রচনা করতে পেরেছেন। আর একটা ছোট্ট কবিতা তুলে ধরহি :

নাম তার হরিদাস পাল ছিল
গায়ে তার ডোরাকাতা শাল ছিল
পান থেয়ে মুখ তার লাল ছিল
মা-বাবার আদুরে দুলাল ছিল।
তার মামাবাড়ি বরিশাল ছিল
মামিমার তরকারি ঝাল ছিল
সেই ঝাল খাওয়া তার কাল ছিল
বৈঁচ নেই আজ, গতকাল ছিল।
এ কবিতার বিষয় পুরোপুরিই বড়াদর। মুত্যুর সছে শিঙ-কিশোর কেবল যে অপরিচিত তাই নয়, এ বিষয়ে প্রায় অবিব্বাসীই সে। কিত্তু কবিতার ভেতর শাল গায়ে দেওয়া হরিদাস পালের যে পান-খাওয়া ঢিলেঢালা অগোছালো চেহারাটি ভেসে ওঠে সে-মানুষটি শিশ্মের কন্পনাকে উৎকর্ণ করে। ওই খাপছাড়া আর উঢ্টটের ছোঁয়া-লাগা লোকটার ভেতর সে তার স্বপ্নের মনুষটটাকেই খুজজে পায় কিছ্ৰট।। ওই স্বম্পভাযী অদ্যুত মানুষটার

জন্যেই এটিতে শিশ্জীবনের রস ঘন হয়ে জমেছে, কবিতাটির গাঢ় বক্ত্ব্যুটুরুর জন্যে নয়। এর লেষ পঙ্ক্তি কবিতাটিকে বড়দের কবিতা করেছে, বাকিটুটু শিশুকবিতা।

রিটনের কবিতার সবখানে এমনি বিস্ময় আর হসিির প্রাচ্র। সেখানে বিশ্ময় আর হসি পরস্পরের উল্টোপিঠ। যে উদ্ভুট আর অসঙতিকে দেথে শিঙুরা একখানে হাসিতে ভেঙে পড়ছে একটু পরে তাকেই সামান্য অন্যভাবে দেখে তারা একই পরিমাণে অবাক হচ্ছে। শিশুর রসনাকে তৃপ্ত করবার মতো এমনি নানান মুখরোচক মশলাই রয়েছে এখান। কিন্তু কেবল রসনাকে তৃপ্ত করারই নয়, কানকে প্রীত করার মতো ধ্বনিসৌকর্যের যোগানও
 প্মিপ্র। ছন্দের উচ্ছল ধারাই অনেক সময় কবিতা ফলিয়ে তোলে। মিলের সপারগতা, ক্ষিপ্রতা, দুতি মনকে অবাক করে। ছ্দ ও মিলের সপ্রতিভ শক্তিতে তাঁর সাফল্য বাললা শিশুসাহিত্যের বেশকিছু উজ্জ্qল সাফল্যের পাশে জায়গা পাবার মতো।

রিটনের কবিতা পড়তত গিয়ে যে জিনিসটা সবচেয়ে আগে চোথে পড়ে তা হল তার মৌলিকতা। তাঁর এই মৌলিকতাকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। কিস্তু ঝে- কোনো অনুভূতিশীল স্মৃতি-প্রভাবিত মানুষের মতো বা সৎ কবির মতো তাঁর এই মৌলিকতাও নিখাদ নয়। একটু খতিয়ে তাকালেই দেখা যাবে বাং্লাসাহিত্যের বেশকিছু লেখকের প্রভাব তাঁর ওপর ছায়া ফেলে আছে। তাঁর অনেক সফল কবিতাও এর বাইরে নয়। এই বইয়ের কবিতার ছন্দশরীরে রবীন্দ্রনাথের ‘ফ্মন্তি পিসির দিদিব্বাতুড়ির’ কবিতার ছাপ সুস্পষ্টভাবে আাকা, যেমন ‘ম্যাকগাইভারের কাণ্ড’ কবিতার গাল্যে নজরুলের ‘লিচু চুরির। তাঁর ‘খিদে’কে সুকুমার রায়ের ‘খাই খাই’ আর রফিক আজাদের ‘ভাত দে হারামজাদ’র ককটেলই হয়তো বলা যাবে, যেমন ‘তোমার আমার, ‘ঈদের দিনে’ এ-সব কবিতায় জসীমউদদীন্নে ‘আসমানী-খোসমানি’র।‘পাত্র সমাচার-এ সুক্রুমার রায্যের ‘সৎপাত্র-এর এবং বেশকিছু কবিতায় সুকান্তের স্পষ্ট উপস্থিতি চোখে পড়বে। তবু এইসব বিভিন্নমুখী প্রভাবের ভেতর থেকেও তাঁর হৃদয়ের অকৃত্রিমতা, শৈণ্পিক দীপ্ততা ও কস্পনাশক্তির অনন্যতা এই কবিতাগুলোর শরীরে এমন একটা স্বতন্ত্র ব্যপ্জনাকে দীপু করেছে যা এগুলোকে ভিন্ন মাত্রায় মৌলিক করে তুলেছে। বে কবিতাগুলোয় তিনি মৌলিক সেগুলো সত্যি সত্যি অনবদ্য জিনিস। তাঁর ‘বালকের দিনরাত্রি’, ‘বাঘের বাচ্চা’, ‘ছ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ>’, ‘হোটেলের বয়’, ‘নাই মামা কানা মায’ কিংবা আরো কিছু চট্লু কবিতা যেমন ‘ডাক্তার’, ‘কুস্তি', ‘'গোরর্ধনের সং্বর্ধনায়’, ‘ভোলারাম', ‘ভোম্বল সং্বাদ’, 'বাবারে বাবা’, ‘নিধিরাম মিত্র’ ইত্যাদি আগামীকালের বাললা শিশসাহিত্যের পাঠকের কাছে আদর পাবে।

বুদ্ধির দীপ্তিতে, সজীব রসিকতায়, স্বতঃ্শ্যৃর্তততয়, বিশ্ময়ের শক্তিতে তাঁর শিষু কিশোর কবিতা আমাদের সময়ের অন্যতম সেরা টপহার। আমার অনুভূতি এ-রকম যে, সাতচ্্পিশোত্তর বাং্লাদেশের শিশুকবিতার ধারার তিনি সবচেয়ে সফল কবি এবং বাং্লাসাহিত্যের শিওসাহিত্যের উল্gেখযোগ্য কবিদের একজন।
১৯৯๔

## আবদুশ শাকুরের রম্যরচনা

ন্দন- শাশ্র্রবিদেরা অনেককাল আগেই ধরে ফেলেছিলেন যে ট্যাজেডি জিনিসটি মহত্তম দুহথের ব্যাপার হলেও কমেডি নির্ভেজাল আন্দ নয়। আসলে কমেডির মতো ট্যাজেডিরও মূল সুর বেদনা। পার্থক্য মাত্রায়। কমেডি অস্পমাত্রার দুুথ, ই্রজেডি বেশিমাত্রার।

কমেডির শরীর যেসব উপাদানে তৈরি, কৌতুকের মুখরোচক মশলা প্রজাতিগতভাবে তার একটি । কমেডির সঙ্গে কৌতুকের এই পারিবারিক অভিন্নতার কারণে, কম্মডির মতো কৌতুকও এবধরনের ‘নিম্নমাত্রার দুুছ। রাশভারি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ বারাদ্দা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সবার সামনে আচমকা আছাড় খেলে যে চাপা হাসির রোল ওঠ তার মূলেও আছে এই নিম্নমাত্রার বেদনা। একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মর্যাদার পতনজনিত বেদনা। একজন শিশু বা বৃদ্ধের এ ধরনের পদস্খলনে এমন হাসির রোল উঠবে না। বরু মর্মান্তিক পরিণতির আতক্কে-যা শিশুর জন্যে অতটা না হলেও বৃদ্ধের জন্যে খুবই স্বাভাবিক—হয়তো সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে উ১বে। এ ধরনের হসসির আর একটি উদাহরণ হিসেবে ভাবা যায় আর একটি ঘটনা ! ধরা যাক প্রথম-প্রেমে-পড়া একজুটি প্রেমিক-প্রেমিকা শাদ-মেঘ-ওড়া স্দুর নীল আকাশের নিচ দিয়ে গল্প করতে করতে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে চলেছে। ভাবা যেতে পারে কথ্া বলার ফাঁকে ফাঁকে তারা এ ওর দিকে এক আধ পলক তাকিয়ে নিলেও দৃষ্টি তাদের মোটমুটিভাবে ওপরের দিকেই, প্রেমের স্বপ্পপিভোর মুহূর্তে মানব-মানবীর দৃষ্টি যেভাবে ঞ্পরের দিকে বস্পনার মরালদের সঙ্গে হারিয়ে যেতে চায়, তেমনি। ধরা যাক, এভাবে হঁটতে ছঁটতে একবার কথা বলছে প্রেমিকা, একবার প্রেমিক, আবার প্রেমিক, আবার প্রেমিক-এমনিভাবে সৌ্দর্দের এক বিভোর পৃথ্থিীর ওপর দিয়ে হেঁটে চলছে তারা। এভাবে ছঁটার একপর্রায় হ হাৎ পালের প্রেমিকের দিকে চোখ ফেরাল প্রেমিকা। কিন্তু কোথায় প্রেমিক? এ-পাশে ও-পাশে সবদিকে দ্রত চোখ ঘুরিয়ে নিল ত্রস্তা নায়িকা। কিত্তু কোথাও সে নেই ! হঠৎ আচমকাই থ্রাজ মিলল তার। গজ বিশেক পেছনে ফুটপাতের দিকে তাকতেই স্পষ্ট হ্ল ব্যাপারট।। একটা ম্যানহোলের ভেতর থেকে নায়কের করুণ হাতদুটো «ত্যাশার আকুত্তে আকাশের দিকে অসহায়ভাবে নড়াচড়া করে চলেছে। এমনি কৌতুকের মূলেও আছে একটি বেদনা। স্বপ্নের সুউচ্চ শিখর থেকে বাস্তবের

ক্রেদাক্ত ম্যানহোলে পতনজনিত বেদনা। তবে এই বেদনার সঙ্গে ওই হাসির ভেতর মুখ লুকিয়ে রয়েছে আরেকটট জিনিস : অসঙতি। শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ক বা বিভোর প্রেমিকের অপ্রস্তুত পতনের মধ্যে যে খানিকটা দুঃখই কেবল আছে তাই নয়, সেইসজ্গে আছে এবটটা অসঙ্গতির অনুভূতি, ওই মুহুর্তে তাদের থেকে যা অপ্রত্যাশিত।

বাণ্লা গদ্যের প্রথম সফল্ল লেখক বিদ্যাসাগর বা বষ্কিম থেকে শুরু করে আজকের আসহবউদ্দীন আহমদ বা আবদুশ শাকুর বা সজ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখার ভেতর দিয়ে এই সাহিত্যের দুুখ-অসগতি-ভরা সম্পন্ন কৌতুকরসের স্রোত জপ্রতিহতভাবে বয়ে চলেছে। দুটি ভিন্ন শাখায় এই কৌতুকের ধারাকে বইতে দেখা যায়। এক, যে লেখকেরা গভীর জীবনবোধকে উদ্মাটন করার পথে গাস্যকেততুকের সজীব ঢোয়ায় রচনাকে স্নি্্ করেছেন। দুই, যারা কেবলমাত্র কৌতুকরসেরই কারবার করেছেন।

বাং্লা সাহিত্যের বীরযুগের অন্তত দুজন লেখব-বক্কিমন্দ্র ও রবীদ্দ্রনাথবে—আমরা প্রথম ধারার প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্তি করতে পারি। সাহিত্যে তাঁদের মূল আকূতি ছিল গভীর জীবনবোধের উৎসার ঘটানো। এটা করেছিলেন তাঁরা গাস্যপরিহাসের সজীব ধারায় সাহিত্যকে নিরন্তরভাবে প্রাণোচ্ছল রেখে। নিজ্রেের প্রায় সবধরনের লেখায় তাঁাা মার্জিত প্রসন্ন কৌতুকরসের যে দুর্নভ স্বাক্ষর রেখেছেন, যেভাবে গছন হদদয়োপলঝ্ষির সছে সুস্মিত কৌতুককে অবলীলায় লতিয়ে দিয়্যেছেন তা বিধ্বসাহিত্যের কিছু কিছু স্মরণীয় সাফল্যের সঙ্গেই কেবল তুলনীয়। সাহিত্যের এই ধারাটি বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে ডি এল রায়, শরৎচ্দ্র, সুকুমার রায়, প্রমথ চৌধুরী পেরিয়ে নজরুল, বনফুল্ল হয়ে এগিয়ে গেছে।

দ্বিতীয় ধারা রাজশেখর বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রেন্দ্দ্দ মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙোপাধ্যায় হয়ে আসহাবউদ্দীন আহমদ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত প্রসারিত। আমাদের সাহিত্যের কৌতুক অঙনের এটা রম্যচনার ধারা। এই ধারার লেখকেরা প্রধানত কৌতুকরসের কারবারি। জীবনের গভীর রহস্যোদ্ঘাটনের চাইতে जّরা যে ব্যাপারটির উপর বেশি তুরুত্ব দেন, তাকে এক কথ্ায় বলা যায় কৌতুকাশ্রিত বিনোদন। রম্যরচনার এই ধারাটি, আমার ধারণা আমাদের সাহিত্যের কৌতুকরসেরই একটি অবক্ষী শাখা, উচ্চতর শক্তিমত্তা থেকে আমাদের সাহিত্যের পতন থেকেই সম্তবত এর উদ্ভব। ঘটনাটি তিরিশোত্তর যুগের। তিরিশের ব্যাপারে আমাদের উচ্মাস যত অবারিত হোক, মনে রাখতে হবে, বিদ্যাসাগর, বক্কিম বা মাইকেলের সঙ্গে বাল্লাসাহিত্যের অগনে উত্তুু জীবনাগ্রহের যে অবিব্বাস্য জোয়ার জেগেছিল, তিরিশের দশকই সেই বৈঅ্বময় যুগের অনটন কবলিত হবার কাল। এই অবক্ষয়ের কারণ অনুমান করা খুব কঠিন নয়। সেই সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিকাশ-বিচ্যুত

নিঃস্বতাক্রান্ত বাঙালি জীবনই ছিল এই অবক্যের মূল উৎসভূমি।
মূল বিষয় ছেড়ে এই আলোচনা প্রসছান্তরে চলে যেতে পারে আশঙ্কা করে বিষয়টিকে অন্য কোনো পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

আবদুশ শাকুরকে ওপরের ধারা দুটোর ফে-কোনো একটায় বটপট ফেলে দেব-একটু মন দিয়ে তাঁর রচনাগুলো পড়ার পর এমন অতিসরল সিদ্ধান্তের অবকাশ থাকে না। ধারা দুটোর কোনোটিরই তিনি পুরোপুরি দখলে নন, আসলে তাঁর অবস্থান এবসটি তৃতীয় জায়গায়। লেখনভগির দিক থেকে তিনি অবশ্য পুরোপুরিই রম্যরচনা ধারার লেখক। রাজশেখর বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, শিবরাম চর্রবত্তী-এّদের রচনাশৈলীর ভেতর থেকে উटে-আসা। তাঁর ভাষার গড়ন বা রম্যরচনার বৈশিষ্ঠ্ এ̈দের অনেকের লেখাকেই স্যেণ করায়। এঁদের মধ্যে শিবরামের আছরই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি। তাঁর রম্যরচনায় মানবিক বিপর্যয়ের পরিচিত ঢঙ বা অনুপাসের কুহুকী জগৎ-দুটোতেই শিবরাম্মে উপস্থিতি জ্বলজ্ঘলে। তবু ওই ধারার রম্যরচনাকারদের থেকে একটা জায়গায় তিনি আলাদা। কেবল হাসির জন্য হাসির যোগান দেন না শাকুর। তিনি কৌতুকরস সৃষ্টি করেন তাঁর নিজস্ব চিত্তা প্রকাশের বাহন হিসেবে। তাঁর লেখায় রম্যতার সাফল্য বিস্তর, তবু চিন্তার প্রকাশই তাঁর লক্ষ্,, রম্যতা উপলক্ষ। এইখানে তিনি প্রথম ধারার কাছাকাছি। প্রকরনের দিক থেকে দ্বিতীয় ধারার সগোত্র হলেও প্রসঙ্গের দিক থেকে তাঁর স্বাজাত্য প্রথম ধারার সজ্গ। না, বক্কিম বা রবীদ্দ্রনাথের গভীর বেদনাজগৎ তাঁর নেই। কিংবা নেই প্রমথ চৌধুরীর অবলীল দীপ্র উপলঝ্পিজগৎ, কিন্তু তাঁর ভেতর আছে ঁঁদেরই কাছাকাছি আর একটি জিনিস-চিন্তাবৈদগ্য্যময়, ধারালো ছুরির মতো শাণিত একটি চকচকে চিন্তাজগৎ। জীবনের ছোট-বড় প্রতিটি বিষয়কে দেখার মতো অন্তভ্ভৌী বিশ্লেষণক্ম একটি প্রখর মনন-সম্পত্তি রয়েছে তাঁর চেতনার ভেতর, যাকে ক্ষিপ্রচটুল ছাস্যপরিহসের ভেতর দিয়ে রম্যরচনায় তিনি তুলে ধরেন সুস্মিত শিক্পীর মতো।

এজন্য কৌতুকের ভেতর দিয়ে কখনো হয়তো একটি পুরোপুরি ছোটগল্সের আস্বাদ জোটে তাঁর লেখার ভেতর (勺ুপ্পেন) ; কখনো পাওয়া যায় দুর্জ্sেয় মানবচরিত্রের রহস্যোদ্যাটন (আত্মরতি) । ক্খনো এ আমাদের প্ৗেছে দেয় গভীর কোনো বোধের জগতে (আরেক পা)। তাঁর প্রতিটি লেখার সবখানে ঘাই-দেওয়া কাঁটাওয়ালা মাছের মতো ক্রূর আঘাতে যা আমাদের নিরস্তর ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে যায় তা হল তাঁর এই দ্যুতিময় মননশীলতা। প্রতি পদে এই চিত্তার আघাত আমাদের আহত করে, জাগ্রত করে, আলোকিত করে এবং একটি নতুন দীপিত জগতত আমাদের তুলে নেয়। একটি রম্ররচনার কাছ থেকে এতখানি প্রাপ্তি সত্যিকার অর্থেই দুর্নভ। এ দিক থেকে বাু্লা গাস্যকৌতুকের

ধারায় তাঁর স্থান তৃতীয় একটি বিন্দুতে। তিনি সেই দলের লেখক যাঁরা রম্যরচনার ছমাবরণে উচ্চতর চেতনাসম্পদ সাহিত্যে উপহার দিয়েছেন। শাকুরককে তাই শুধমাত্র রম্যরচনাকার হিসেবে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। তিনি রম্যরচনার ক্ষেত্রে একটি সম্পন্ন ধারার প্রবর্তক। তিনি যা উপহার দিয়েছেন তা সঠিক অর্থ্থ রময়চনা নয়, এগুলো রমণীয় রচনা।

শাকুরের রম্যরচনার আর একটা দামি সম্পত্তি এর বৈদগ্ধ্য। এই রম্যরচনাগুলো হাতে নিলেই টের পেতে দেরি হয় না যে এই লেখকের পড়াশোনা বিস্তর এবং ওই জগতে তিনি নিদ্রাহীনভাবে জাগ্রত। फুরধার ধী-শক্তির কারণে তিনি পারিপার্ষ্বিক পৃথিবীকে দৃষ্টিপাত মাত্র নিজের ভেতর আত্মসাৎ করতে পারেন। তাঁর মেধা প্রখর এবং মনন জাগ্রত। তাঁর চিন্তাপ্রক্রিয়া আধুনিক। জ্ঞান, মেধা এবং মননের সমবায় তাঁর বৈদগ্ধ্যকে এমন এক পরিশীলিত শ্রী এবং উপভোগ্যতা দিয়েছে যার কাছাকাছি জিনিশ চিরায়ত বাংলাসাহিত্যের ভেতরেই কেবল ฆুঁজে পাওয়া যাবে। তাঁর প্রতিটি বাক্য পরিশীলন ও মননের উজ্তাসে আলোকিত এবং আকন্ঠ উপভোগ্য। তাঁর শব্দেরা সজাগ ও গতিময়। প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্ন মানুষের আটপৌরে জীবনকে উপহার দিয়েছিলেন কৌতুকরসের চটুল তারল্যে উপস্থিত করে। রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরী ভাবের আভিজাত্যকে উপহার দিয়েছিলেন তাঁদের বর্ণাঢ্য ভাষায়, কৌতুকের মার্জিত রস সংযোজন করে। শাকুরের এলাকা একটু আলাদা। মধ্যবিত্ত জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা ও অসহায়তাকে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর বৈদগ্ধ্যময় ভাষায়। কৌতুকাশ্রিত বাংলাসাহিত্যের ধারায় এটি একটি পৃথক পদপাত।

## 8

কৌতুকরস আবদুশ শাকুরের সহজাত। কৌতুকরসের উপাদান হিসেবে রবীদ্দ্রনাথ যে নিম্মমাত্রার দুঃখের কথা বলেছেন সেই অক্ষতিকর মানবিক দুর্দশার ছবি ফুটিয়ে তোলায় তাঁর ক্য়া ঈর্ষণীয়। নিম্নমাত্রার দুঃখের উদাছরণ দিতে লিয়ে আবদুশ শাকুর তাঁর ‘হাস্যরস’ প্রবন্ধে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা থেকে যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন তাঁর নিজের হাস্যরসের প্রকৃতি বোঝাবার জন্যেও সে দৃষ্টান্তটি এখানে তুলে ধরছছ :

পঞ্চদশ নুইয়ের সভাসদ এক মার্לুহস একদিন সফর থেকে অপ্রত্যাশিত প্রহরে घরে ফিরে এরেন। বোথাও কাউকে না পেয়ে বেগম সাহেবার খাস খামরায় फूকলেন। সেখানে


 নাড়তে नাগ্গলন।
‘ও কী করহ তুমি?’ দুপ্চিङাকততর পড্ডীর উদ্দিগ্ন প্রশ্ন।


যে যন্ত্রণা ফুলেফেঁপে দুংসহ আবেগে বিশ্ফোরিত হতে পারত তাকে আলরো হাতে পাহচার করে দেওয়ায় যন্ত্রণা কমে পিয়ে মন হাসিতে সপ্রাণ হয়ে উঠল। শাকুর জীবনের ওই পাংচার হওয়া টায়ারের দুমড়ে-কুঁকড়ে যাওয়ার অসহায়তাকে সৃষ্ম রসিকতার সজ্গ দেখতে পান ও উপভোগ করতে পারেন। তাঁর ‘হায় সপ্তাহান্ত’ বা ‘গুপ্তৃন’-এর স্ট্রীর পেরেকে পাংচার হওয়া স্বামী, "বঁড়শিিতে আদালতের সর্বভুক লোভের বঁড়শিতে পাংচার হৃয়া মামলার উমেদার, ‘যষ্র্রস্থ যাত্রায় যানবাহনের নিগ্রহের তারকঁটটায় পাক্চার হওয়া যাত্রী কিংবা ‘হরিষে বিষাদ-এ নিমন্ত্রণের আক্রমণে পাছচার হওয়া করুন গৃহকর্ত কৌতুক জাগায়। সবখানেই এক অক্ষতিকর মানবিক বিপর্যয় ম্মু বেদনার সহযোগে কৌতুকের জিনিস হয়ে ওঠে। তাঁর রম্যরচনা পরিমাণে খুব একটা বেশি না হলেও এর আপাদমস্তক শরীর নিখাদ ও শাপিত। এবং যেখানে তা সত্যিকার সফল, সেখানে বাং্লাসাহিত্যের রম্যরচনার সেরা উদাহরণ বা অবদানগুলোর সঙ্গেই তা তুলনীয়।

বে বিশদ বাস্তবতার বোধ না থাকলে রম্যরচনার ভিত মজবুত হয় না সেই বাস্তবতার ওপর সুপরিসর দখল রয়েছে তাঁর প্রতিভার। প্রখর ধীশক্তির সাহায্যে পারিপার্ধ্বিক পৃথিবীকে তিনি দৃষ্টিপাতমাত্রে আত্মসাৎ করতে পারেন বলে চারপাশের বাস্তব জগতের খুঁটিনাটিগুলো তাঁর লেখায় সসম্মানে জায়গা করে নিতে পেরেছে। কবিদের মতো বিমূর্তের নীলাজগৎ তাঁর চারণভূমি নয়। জীবনের বাস্তব সংক্টকে পুরোপুরি বাস্তব ঢোেেই দেখতে জানেন তিনি। এই দেখা সপ্রস্থ ও অন্তভ্ভে। তাই মানবিক বিপর্যয়ের কৌতুককর পরিস্থিতিগুলো তাঁর লেখায় এমন পরিপূণ ও নিখাদভাবে উপস্গাপিত হয়। উপস্তাপনার বাস্ত্বতায় রসিকতাগুলো হয়ে ওঠে জলজ্জলে আর উপাদেয়।

## $๔$

শোনা যায় পরিণত বয়সের রবীন্দ্রনাথের মুখের ভাষা এবং লেখার ভাষা হয়ে এসেছিল কাছাকাছি। ১৯৭৩ সালে একবার বুদ্ধদেব বসুর সছে আমার বেশ কিছুকণ কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। সেদিন কথোপকথনের সময় তাঁর কথা বলার ভাষার সছ্গে তাঁর লেখার ভাষার তেমন কোনো পার্থক্য আমি পাই নি। হয়তো এমনটাই কমবেশি ঘটে থাকে প্রায় সব লেখক, বিশেষ করে গদ্যলেখকদের বেলায়। তাঁদের দৈনন্দিন ব্যবशারের সার্বকণিক ভাষাকে সামান্য পরিশীলিত রাপে তাঁদের কলমের ভাষা করে তোলেন। আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ঞু দে, শিবনারায়ণ রায় থেকে শুরু করে সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ সবার ব্যাপারে এমনটাই আমি লশ্ষ্য করেছি।

শাকুরের যেসব গুণের প্রতি আমার সবিশেষ অনুরাগ তাঁর দীপাল্ষিত ও দ্যুতিময় বাচনভभি তার একটি। অফুরন্ত উৎসাহে অবারিত ও বিরতিহীনভাবে কথা বলে যাবার এক বিচ্ছুর্রিত প্রতিভার অধিকারী তিনি। মনে হয় অনায়াসে, মুতে মুখে, কেউ

যেন অবলীলায় রচনা করে চলেছে ভাষাশিল্পের উজ্জ্ঘল উদাহরণ। আবদুশ শাকুর আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। অনেকদিন ঘট্টার পর ঘন্টা তাঁর এই অদমিত, মুখরিত ও আত্নবিস্ম্ত কথাবলার স্বতঃ্ত্ফূর্ত উদযাপন দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। তাঁর এই ভাষা উজ্জ్qল ও অনিন্দ্য ; বুদ্ধির দীপ্তিতে, কিপ্র রসিকতায় ও স্বতঃম্ফ্রূত্ততায় সম্পন্ন ও চলিষ্মু। তাঁর রম্যরচনার ভাষা তাঁর মুখ্ের ভাষারই পরিশ্রুত শৈল্পিক রূপ-তাঁর মুখের কথার আকরিক উপাদানগুলো থেকে মনোরমভাবে ছেঁরে-তোলা একেবারে খাঁটি জিনিস। এ দুয়ের পার্থক্য নির্ণয় করা অসষ্টব নয়। তাঁর মুখের ভাষা তাঁর ব্যক্তি প্রকৃতির মতোই, অপ্রতিরোধ্য, দুর্দননীয় ও জন্মান্ধ। অনেক সময় শ্রোতার প্রীতি বা অপ্রীতির ওপর জবরদস্তিরকমভাবে অত্যাচারী ও আত্মবিস্মৃতিপরায়ণ। কিন্তু তাঁর রম্যরচনার ভাষা শিন্পের উজ্জ্রল উদাহরণ। নিটোলতায়, পরিমিতিতে ও সম্পূর্ণতায় কবিতার বিরল সাফল্য আছে এতে। তাঁর মুখের ভাষার আগ্রহ, আকুতি, প্রতিভা ও শক্তিমন্তা থেকে জেগে-ওঠা এ এক পরিশ্রুত পৃথিবী।

তাঁর মুখ্রে ভাষার মতো তাঁর গদ্যও অন্দ্দ্য ও উজ্জ্রল। এই গদ্য বুদ্দিদীপ্ত, ক্ষিপ্র, কাব্যময়, রভিন ও ফ্ষুরধার। গদ্যশরীর যতখানি নিখাদ আর শাণিত হতে পারে তাঁর ভাষা প্রায় তারই উপমা। আজ আমাদের চারপাশে অयত্ন আর অবহেলায় লেখা শিথিল গদ্যভাষার যে ‘অলীক কুনাট্যরঙ’ মাথা উচিয়ে রয়েছে শাকুরের রমারচনার গদ্য চিরায়ত গদ্যের পক্ষ থেকে তার শক্তিযান প্রতিবাদ।এই ভাষা নিটোল ও নির্মেদ-শৈথিল্য, বাহ্ল্য বা অতিরিক্ততা থেকে অব্যাহতি পাওয়া। বিরতিছীন আক্রমণে একটু একটু এগিয়ে বক্তব্যের অবয়বকে পাঠকমনে সম্পূর্ণ করে তোলার পরেই কেবল এই ভাষার ক্ষাস্তি। কেবল একটি রচনা (বঁড়শি) থেকে এখানে গোটা দুই উদাহরণ তুলে দিচ্ছি:

সেদিন আমি এক পা কবরে-যাওয়া বুড়োদhর আারেক পা আবিষ্ফার করেছিলাম

 সকনকে কেবল ছঁটতেেই হয়, বস্সে অু কোঁ। ফলে আদালতে মানুষমাबই অণুর মতো
 করা হয়। 《েমন-উক্কিল মর্কে ধরে, মক্কেল মুহ্রি ধরে, মুহুরি পেশকার ধরে। তবে পেশকার आার হাকিম, এ-দুজনেই কেবল করে। একজজে করে মামলার পরর্ত্তী তারিখ
 অ্ব্কনের মাধ্যম।
শাকুরের শব্দের শক্তি বিস্য়কর। নির্ম্মে ও লক্ষ্যভেদী শব্দে তিনি বক্তব্যের ছবি ফুটিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন, শব্দের ধ্বনি-জগৎ তৈরি করে ছবিকে জীবন্ত করে তোলেন।
 মেলে-থাকা ডানার মহো গাউন উড়ানো উকিলদদর চতুর্দিকে উর্ধব্ববাস চক্কর-মারা দেখলে মনে হয়-ম্ত মর্কেলদের উপর শত শত শক্ূু পড়ছে।

উপবাসগ্রন্ত উক্কিনদের কালো জগে ঢোখে ভেসে উ১ল।

 লেখ্রদর একজন তিনি। পচীন লগিনুস দুই হাজার বছর আােই লফ্ করেছিলেন



 থেকে বাঁচিহ্যে শিল্পের অনিবার্য উপাদনণ্ডোোকে এক নিষুঁত পরিমিতিবোধের ভেতর র্পায়িত করেছেন তিনি। একজন সৎ কবির বিশুদ্ধতার আবেগ দিয়ে তিনি তাড়িত
 এই রম্যরচনাधলোয——সাহিত্যের তুলনামূলকভাবে অপাঙ়ে্যে্য একটি সরণিতে। শিল্পের পরমা নির্যাণে তার এই চচ্ঠা ব্যর্ধ হয় নি। যাঁরা শিল্পের শুদ্ধতায় বিব্বাস করেন, এই শৈન্পিক সম্পুর্তত তাদ্রর ঢো্খ ভেমন বিস্য় জাগাবে, তেমনি শিল্লের স্খলনকে যাঁরা উদার ও ফমাসুদ্দর ঢোখ দেখতে ভালাবালেন তারাও এই সশ্পুর্ণতার স্ৗৈদ্দ্য(ে প্রশংসা না-করে পারবেন না।

## $৬$

মানুষ্ষে মধ্যে কৌতুকরসের জনপ্রিয়তা সব কালেইই ব্যাপক। এর সফল স্রষষ্টা মানুষ্যে সমাজে প্রিয় ও আদরণীয়। পরশুরাম, সৈয়দ মুজত্বা আলী, শিবরাম থেকে টেনিদ-ঘনাদার স্রষ্টারা সবাই বিপুলভাবে পাঠকনদ্দিত। বক্কিম, রবীদ্দ্রনাথ, শরৎচ্দ্র, প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার সেছনেও রয়েছে তাঁদের গদ্যের এই অন্তুস্সলিলা হাস্যরস। কিন্তু শাকুরের নিয়তি এর বিপরীত। গাস্যরসের কারবারি হয়েও তাঁর পাঠকপ্রিয়তা তেমন বেশি নয়। এর কারণ তাঁর রচনার সেই দুটি অনন্যসাধারণ সম্পত্তি-মননশীলতা ও বৈদগ্ষ্য। হৃদয়ের ভাষা চিরকালই সর্বজনীন। প্রাকৃত-ন্গগিক, বিদ্ঘান ত্রাত্য, হরিপদ কেরানি বা আক্বর বাদশাহর সবার মনে তা একইভাবে হিষ্ধোলিত। কিন্তু মনন, জগৎ রয়েছে খুব অল্পস尺্খ্যক মানুষের ভেতর। মানব প্রজাতির বিরলতম সম্পত্তির এটি একটি। এর অধিকারী যেমন সীমিত তেমনি সীমিত এর ভোক্তা দর্শন, বিষ্ঞান বা অন্যান্য জ্ঞানজগতের দীপ্র জটিল অন্টেষণের মতো, চিত্তাশীলতার প্রদীপু তীব্র বিভার মতো, মানুষের মননশীলতাও আণুীক্ষণিক সং্খ্যালঘিষ্ঠের আস্বাদের জিনিস। এইজন্য শাকুরের মননাশ্রিত কৌতুক ভিড়ের সম্পত্তি নয়, আর তা হবেও না কোনো দিন, হাসির খোরাক উপহার দিয়েও তাই তাঁকে হয়তো কমবেশি থেকে যেতে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সামাজিকের উৎসাহের বাইরে।

সাহিত্যজগতের মনননির্ভর লেখকদের মতো-বাহ্লা কবিতার মাইকেল, মোহিতলাল, সুষীন দত্ত, বিষ্ণূদের মতো বা উপন্যাস-জগতের রবীদ্দ্রনাথ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মননশীল ও নিদস্ধ্র স্বন্পসণ্খ্যক পরিশীলিত সুযী পাঠকের জন্য তিনি হবেন আকন্ঠ উপভোগ ও আগ্রহের বিষয়। এদিক থেকে তাঁর ভাগ্য সাহিত্যের ছোটগল্পকারদের মতো। আমরা ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখ্ব, গল্পের প্রতি মানবসমাজের বিপুল উৎসাছ থাকলেও 'ছোটগল্সে’র পাঠকসং্খ্যা সে-তুলনায় বেদনাদায়ক-রকমে কম। এর কারণও ছেটগল্পের মননণীল চরিত। গল্পের মানবীয় সরসতায় পরিবেশিত হলেও ছোটগম্প আসলে গল্প নয়, প্রবব্ধ জীবনরসাশ্রিত সছাদয় প্রবন্ধ। গন্প লোনানো ছেটোল্পর উদ্দেশ্য নয়, এর আসল উল্দেশ্য সত্যোদ্মটট্ন। তাই সত্যটিকে তুলে ধরা মাত্র ছেটেগল্পের ভেতরকার গল্পের উদ্দীপনাটিকে মমতাহীনভাবে শেষ করে দেওয়া হয়। ফলে ছোটগল্পের সত্যের অহ্শটুলুূ লেষ হলেও গল্প তখনো অসমাপ্ত থেকে যায়। তাই ছোটগল্পের শেষে ‘लেষ হয়ে হইল না লেষ-এর অতৃপ্তির ভেতর পাঠককে একটা মাসরুদ্ধকর নির্যাতন পোহাত হয়। জীবনের সত্যকে তুলে ধরার জন্যেই গল্পের ভেতর এতসব জীবনরসের আয়োজন। তাই গল্প যত না আমাদের দেয়, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবায়। গল্পের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের আগ্রহ অসীম হলেও, ওই চিন্তামূলক পরিণতিটির কারণে ‘ছেটগল্পে’র ব্যাপারে তাদের উৎসাহ তাই কম, তাই ছেটেগল্পের পাঠক এত সীমিত। গল্প এবং ছোট হওয়া সর্ধেও ছোটগম্প অজনপ্রিয়।

আবদুশ শাকুরের মূল দীপ্তি তাঁর মননশীলতা। এই মননশীল প্রকৃতির কারণেই তাঁর রম্যরচনাকেও পড়তে হয় ধীরে, স্বাদ নিয়ে, চেটে, উপভোগ করে করে। তরতরিয়ে এগিয়ে যাবার অবকাশ এখানে নেই। এ ধরনের বৈদগ্ধ্য আর মননের জগতে সে সুযোগ থাকার কথাও নয়। তাঁর বৈদপ্ধ্যের উজ্জ্রল প্রকৃতি সত্যিকারের রসভোক্তার প্রতীক্ষা করে। এই বৈদগ্ম্যের কারণেই তাঁর রম্যরচনাকে হয়তো থ্েেকে যেতে হবে পাঠকজগতের জনবিরল এলাকায়-মুষ্টিমেয় বিদন্ধ ও মেধাবী মানুষের ভালোবাসার পৃথিবীতে। ম্যাথু আর্নম্ডের মজো হয়তো তাঁকেও বলতে হবে : আমার নৈশভোজ জমবে দেরিতে, কিন্তু ভোজের টেবিল হবে আলোকোজ্জ্রল, অতিথি হবে সুনির্ধারিত, হাতে গোনা।

মননশীলতার কারণে তাঁকে কমবেশি পাঠক হারাতে হয়েছে সত্যি, তবু যা তাঁর রম্যরচনাকে আরো পাঠকবিরল করেছে তা তাঁর মননশীলতা নয় বরং তাঁর ওই সম্পদটির বিপজ্জনক রকমের অপব্যবহার।

অতিশয়োক্তি তাঁর রচনাশরীরে নেই, আছে তাঁর মননের আর বৈদগ্গ্যের আধিক্যে। তাঁর রম্যরচনা এই উপাদানগুলোর বিরতিহীন অতিব্যবহারে যাব্র্রিক। তাঁর তীব্র বুদ্ধি এবং উজ্জ্রল মনন এমনিতেই সাধারণ পাঠককে হত্বুদ্ধি করে। ফলে এসবের আধিক্য হয়ে ওঠে নির্মমতা পর্যায়ের। তাঁর মননণীলতার অনন্য ও অসহনীয় রূপের জগৎ বড়বেশি

নির্যাতনকারী।এই উজ্দ্মল দীপ্র বৈদগ্জ্যের ঠাসবুননির ভেতর সহজ নিব্বাসের জায়গা কম। গা-এলিয়ে, হাতপা ছড়িয়ে, দৈনন্দিনের সহজ অবকাশের ভেতর একে আস্বাদনের পথ নেই। আমার ধারণা, তাঁর রচনায় বৈদস্ক্যের এই উজ্জ্রল অত্যাচার সাধারণ পাঠককে চিরকাল এর পাঠক হবার পথে বিরত, ব্যাহত করবে।

## 9

উজ্জ্ঞল কৌতুক, বৈদগ্ম্য, মননশীলতা ও শব্দের প্রতিভাকে সমম্ষিত করে আবদুশ শাকুর এমন একধরনের রম্যরচনার জন্ম দিয়েছেন যা এগুলোকে রম্যরচনার চেয়ে বড় করে তুলেছে। রম্যরচনার ধারার ভেতর থেকেও এসবের সহ্যোগে তিনি তাঁর রচনাকে যে পরিশীলন ও শৈল্পিক সম্পৃর্ণতা দিয়েছেন তার আস্বাদন প্রকৃত রসভোক্তার প্রতীক্ষা করে। বাল্লা গদ্যের ক্ষেতেরে রবীদ্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী যে-ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন বা কবিতার ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র ঝে-ধারার প্রতিনিষি, তিনি সেই ধারারই উন্তরসাধক। বিপুলভাবে পাঠকবিরল এবং সমালোচকদের অনাগ্রহের় শিকার হলেও আমার ধারণা, আবদুশ শাকুর বাংলা সাহিত্যের সেইসব সম্পন্ন কৌতুকরস স্রষ্টাদের একজন যাঁরা আমদের সাহিত্যে, মার্জিত, বুদ্ধিদীপুত ও সমরনীয় হাস্যরস উপহার দিয়েছেন।

১৯৯৬

## আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ*

## $\supset$

যেসব লেখক আমাদের সমকালের নন, অতীতের, সাহ্ত্যের জগৎকে একদিন উষ্ণ উত্তপ্ত ও প্রবহমান রেখ্খছিলেন যাঁরা—তাঁদের সাহিত্যের মূল্যায়ন যে আমরা একালে অনেকটা নির্ভরযোগ্যভবে করতে পারি তার কারণ, আর সবকিছ্ বাদ দিয়ে কেবল তাঁদের রচনাটুকুই আমাদের হাতে এসে পৌৗছোয়। তাঁদের যে ব্যক্তিত্ব এসময় তাঁদের সমকালের মনুষদের হতচকিত করে তাদদের রচনার মান সম্বন্ধে যুগের মতামতকে প্রভাবিত করেছিল; দীর্ঘ ব্যবধানের ফলে, একালে, তা একজন সাধারণ মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দিতেও অক্ষম। পৃথ্বীর সেই লোকশ্রুত সোনার তরী নদীতীরের ব্যাপ্ত, নিঃসস্গ, ভয়সক্কুল চরে করিব ব্যক্তিপরিচয়কে নির্দ্বধায় উপেক্ষা করে শুধু সোনার ধানগুলোকেই পরবর্তী যুগের ঘাটে উপছার দিয়ে যায়.। ফলে সবরকম ব্যক্ত্প্রভাবের বাইরে গিয়ে অনেকটা মুক্ত ও স্বচ্ম চোখে আমরা তাঁদের রচনাকে বিচার করতে পারি।

কিন্তু নানা কারণে নিজের কালের লেখকদের সাহিত্য সম্বন্ধে রায় দেয়া কঠিন। তাঁরা আমাদের এত কাছের, চারপাশে এত জীবন্ত, মাথার ওপর জলবহুল মেঘণণ্ডের মতো এমন অবধারিতভাবে ঝুলে আছেন ভে, তাঁদের ব্যক্তিগত প্রভাবকে পুরো কাটিয়ে, তাঁদের নিরপেক্ষ সাহিত্যের বিচার প্রায় অসম্ভব। শু প্রতিভাধরদের ব্যাপারেই নয়, বিত্তইীন ও সাধারণ লেখকদের বেলাত্ও, ছোট আকারে, বিষয়টি .সত্য।

তাছাড়া এমনিতেও কোনো সাহিত্যের মূল্যায়ন সমকালে কঠিন। সমযুগের সাহিত্যের অনেক উজ্দ্রলতা ও দৌ্বল্য, খুববেশি নৈকট্যের কারণে অনেক সময় আমাদের চোখে পড়ে না। খুব কাছে পেকে দেখা হয় বলেই, সাহিত্যের অনেক নতুন্ব্ব ও পরিবর্তন বা শিন্পের অনেক গভীর সিদ্ধিও আমাদের অবলোকন এড়িয়ে যায়। ফলে সমালোচকদের দ্বারা স্বকালের লেখকদের মৃল্যায়নের মহক্তম সদিচ্ছাও অনেক সময় ব্যর্থতার বালুতে মুখ গোজে। আমার বিশ্বাস, নিজেদের কালের সাহিত্যের সত্যিকার বিচার আমাদের দ্বারা অসম্ভব, আমরা উজ্জ্জল ভাষায় সমকালের সাহিত্যের বিস্ময়কর দিকগুলোর বন্দনা বা ন্দ্দা রেখে যেতে পারি মাত্র।

[^6]জন্মান্ক কবিতগুচ্ছ-এর রচয়িতা আবদুল মান্নান সৈয়দ আমাদের সমকালের একজন তরুচ-কবি। তরুণ নয় কেবল, আমাদের পরিচিত এবং সগোত্র সবচেয়ে বড় কথা, তিনি আমাদের অনেকের ব্যক্তিগত বন্ধু। আমাদের হাতে তাঁর কবিতার যে যথেষ্ট সুবিচার পাবার সম্ভাবনা নেই, উপরের কারণগুলোই তার জন্য যথেষ্ট। আমরা তাঁর কবিতা পড়ি, পরিবেশভেদে তাঁর আন্দজনক ও বিরক্তিকর সান্নিষ্যে বাস করি এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা চেতনাগতভাবে এতটাই অধিকৃত থাকি যে সেগুলোর হাত এড়িয়ে তাঁর কবিতার ন্যায্য বিচার আমাদের পক্ষে সত্যিই কঠিন।

এছাড়াও আর একটা ব্যাপার আছে। সম্প্রতি আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা আমাদের কাব্যবিচারকে একটা বিব্রতত প্রশ্নের সামনে ফেলেছে। তাঁর কবিত পাঠকমহলে বেশ বিতক্ক তুলেছে। একজন তরুণ-কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থের পক্ষে এটি একটি সাফল্য। কেননা, অনেক কবিতার ক্ষেতে সমকালের বিতর্কই সেই কষ্টিপাথর যার দ্বারা সেই কবিতার ভবিষ্যৎ নিরূপিত হয়েছে। এই কবিতাগুলো কবিতা হিশেবে কোন্ মনেরআদপেই কবিতা কিন্না এগুলো, নাকি দামি জিনিশ-এর কোনোটা সম্বন্ধেই পাঠকের ধারণা এখনও খুব শ্পষ্ট নয়। যাঁরা এই কবিতাকে কবিতাপদবাচ্য ভাবতে নারাজ তাঁরাও নিরুপায় হয়ে লক্ষ করেন যে এসবের মধ্যে এমনকিছু আছে যা সত্যিকারের কবিতার জীবন-লক্ষণ। আবার যাঁরা এই কবিতাকে ‘সৎ’ ভাবছেন তাঁরাও তাঁর এই কবিতার অনন্যতার কারণগুলো নির্দেশ করতে অপারগ হচ্ছেন। মোটকথা, এই কবিতার সাহিত্যমূল্যের ব্যাপারটা আমাদের কাছে একটা অনিশ্চিত জায়গায় বিভ্রান্ত হয়ে আছে। আমি এই আলোচনায় তাঁর কবিতার সেই বিভ্রম বা রহস্যভেদের চেট্টা করব না। তাঁর কবিতার কাব্যিক উপচারগুলো নিয়ে আমি শুধু আলোচনার চেষ্টা করব এবং দেখতে চেষ্টা করব সেই উপাদানগুলো কবিতাকে কতখানি শক্তি বা ব্যর্থতা দিয়েছে।

## ৩

জনা/্ধ কবিতাণુচ্ছ হাত্ নিয়ে একজন নির্বেধ পাঠকও, আমার বিশ্বাস, অনুভব করবেন যে এই কবিতাগুলো অর্ধমনস্ক লৌখিন চেষ্টার ফসল নয়। এই কবিতাগুলো রচিত হবার পেছনে চেষ্টা, শ্রম ও অধ্যবসায়ের সাক্ষ্য রয়েছে। কবিতাগুলোতে প্রতিটি শব্দের ব্যবহার সচেতন, প্রতিটি উপমা সयত্ন এবং প্রতিটি কবিতাই সশ্রম ও সতর্ক প্রয়াসের ফল। বোঝা যায়, কবিতার ব্যাপারে কর্মঠ চেষ্টায় হাত দিল্যেছেন কবি, প্রাপপণে ও সচেতনভাবে চেষ্টা করছেন গতানুগত়িক কবিতার সহজ পেলব ও পরিচিত জগৎ থেকে, চেনা উপমা ও পুরোনো রাপকের ভিড় থেকে নিজেকে পৃথক করে তুলতে। বারবার তিনি নতুন শব্দ, নতুন চিত্রকন্প ও রাপকের দ্বারস্থ হচ্ছেন; স্বস্তিহীনভাবে খুঁজে আনছেন তাদের, রাখছেন,

ব্যবহার করছেন-নতুন অনুষজ্গে, অপরিচিত অভিধায়। আর সেইসঙ্গে চেষ্টা করছেন যা একজন সৎকবির চিরকালের উস্সা : ন্বিত্তিহীনভাবে খুঁজে যাওয়া ‘স্বকীয়ত’— গতানুগতিক কবিত থেকে বেরিয়ে গিয়ে ছন্দ শব্দ রাপকল্পের কিছু ‘নিজস্ব’ সম্পত্তি রোজগার। আমার বিশ্বাস, আমাদের তরুণ-লেখকদের মধ্যে আবদুন মান্নান সৈয়দ সেই ব্যক্তি যিনি স্বকীয়তা অর্জনের জন্য সবচেয়ে দুরহহ শ্রম দিয়েছেন।

একজন তরুণ-কবির পক্ষে এই উদ্যে্যাগ অভিন্দ্দনযোগ্য। নিজের স্বকীয়তা আবিষ্ষার করার জন্য সচেতন শ্রমও একজন সৎকবিকে অন্পবিস্তুর প্রমাণ করেতাঁকে অকবির দল থেকে আলাদা করে, স্বতপ্ত্রভাবে চিহ্তিত করতে সহায়তা দেয়। আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রতিটি কবিতা তাঁর নিজস্ব কন্ঠস্বর অন্বেষণের সাক্য্।

ব্যাপারটি এত স্পষ্ট এ চক্ষুদ্রাহ্য মে এ-বিষয়ে বাক্যব্যয় অবান্তর। এবং কবিও ব্যাপারটাকে অকপট ও খোলাখুলিভাবে জানান দিয়েছেে। এই ঢেষ্টা এতটাই যে এই গ্রন্থের মলাটের বিষ্ঞাপনে স্পষ্ট করে লিখে দেওয়া হয়েছে : এ কবিতা ‘বীততিরিশ"। অর্ধা巳, এই কবিতা ছন্দ, শব্দ, অনুষঙ্গ ও চিএ্রকল্পে ‘তিরিশ’ বলে কথিত কাব্যধারা থেকে স্বতন্ত্র রেখেছে।

প্রশ্ন হতে পারে : শুধু ‘বীততিরিশ’ কেন ? কবিতা যদি সত্যি ‘স্বকীয়’ হয়ে থাকে, তবে সে কবিতা, সভ্যতার প্রথম থেকে আরষ্ভ করে আজ অব্দি যত কবিতা লেখা হয়েছে বা লেখা হবে—তাদর সবার থেকে তো চিরকালের জন্যই আলাদা হয়ে গেছে। তবে কেন কেবল ‘বীততিরিশ’? আমার মনে হয়, আত্মসন্দেহে ভুগছেন কবি। তাঁর সচেতন চেষ্টা ‘তিরিশে’র হাত থেকে মুক্তি। কিন্তু সে-সিদ্ধি এখন পর্যন্ত তিনি আয়তত্ত করতে পারেননি। তাঁর বিধিলিপি তাঁর বিরুদ্ধে। জন্মসূত্রে তিনি তিরিশের সন্তান-রবীদ্দ্রনাথ কিং্বা বাহ্লাসাহিত্যের অন্য কোনো যুগের লেখকেরা নন, তিরিশের কবিরাই তাঁর পূর্বসূরি। তাঁর পাঠের প্রধান ক্ষেত্র ‘তিরিশে’র সাহিত্য; আলোচনার প্রধান বিষয় তিরিশের কবিকুল। উপরন্ডু তাঁর প্রবন্ধ এমন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তাঁর সাহিত্যবোধও অনেকটাই তিরিশের কাছে ঋণী। এমন অবস্থায়, তিরিশের প্রভাব থেকে নিরঙ্কুশ অব্যাহতি তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অথচ তাঁর মতো একজন তরুচ-ক<্—িিনি বিরামহীন বিশ্রামহীন খুঁজে যাচ্ছেন মৌলিকত, তিরিশের লোমশ গর্ত থেকে প্রাণপণে বেরোতে চাচ্ছেন-তাঁর পক্ষে এই সত্যে বিব্বাস মর্মাত্তিক। মর্মাত্তিক নয় শুধু, অবমাননাকর ; তাঁর স্বকীয়তার ওপর আঘাত বিশেষ। এইজন্য তাঁর কবিতার মধ্যে তিরিশের অস্তিত্তেকে তিনি হয়তো অস্বীকার করতে চান এমনি সচেতনভাবে ও প্রকাশ্যে। এ কবিতা যদি নিজের রক্জের ভেতর কোনো স্পষ্ট প্রভাবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচ্তেতন না থাকত, তবে তা নিজের আত্মপরিচয় সম্ষন্ধে থাকত নীরব, নিজেকে ‘বীততিরিশ’ বলে প্রমাণ করার এমন সরব ও প্রকাশ্য চেষ্টা থেকে বিরত হত।

আমার বক্ত্ব্য : যতই অস্বীকার করা হোক, আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা, আপদমস্তক, তিরিশের দ্বারা প্রভাবিত। মনে হয় তাঁর কবিতার অন্যান্য বিষয়ে আলোচনায় যাবার আগে এই বিষয়টি স্প্ট করে নেয়া দরকার। নইলে তাঁর কবিতার স্বকীয়তার স্বরাপটি বুঝতে অসুবিধা হতে পারে।

প্রथমে তাঁর কবিতায় তিরিশের বিভিন্ন কবির প্রভাব পরীাক্ষা করে দেখা যেতে পারে। দেখা যেতে পারে এই কবিতাগুলো তিরিশের কবিদের কাব্যপ্রয়াসের কাছে কতখানি ঋণী। মান্নানের কবিতা যেসব কবির কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছে, যাঁদের রচনন তাঁর কবিতার পঙ্ত্তিতে পঙ্ক্তিতে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে, উৎকর্ষ দিয়েছে শব্দ ও চিত্রক্্পকে, তাঁরা আসল্েে তিরিশেরই দুজন প্রধান কবি-জীবনান্দ্দ দাশ ও সুধীদ্দ্রনাথ দত্ত। বললে হয়তো ভুল হবে না মান্নানের কবিতার মূলসূর আজ পর্যন্ত তাঁদের প্রভাবের বাইরে বেরোতে পারেনি। প্রসঙত মান্মান সৈয়দের কবিতা থেকে ছু একটি উদাছরণ খুঁজে নিয়ে তিরিশের এই প্রভাব যে সেখানে কতখানি গভীর, দেখাবার চেষ্টা করা যাক।

> ‘ক্মলালেবুর আলো পেয়েছিল এখানে সুবিধা,
> ইতিহাস, ভবিষ্যৎ-উভয়েই যথাযथা ডনা মেলেছিল একদিন,
> একদিন রাত্রিভোর ছুড়েছে তরল তীর কার্তিক তারার সৈন্যদল:
> চেতনা পায়নি টের শুধ্ধু, শিশিরে গিয়েছে মন ভিজ্জে
> আবার শুকায় অনস্তের লতা; তখন বুঝেেিি
> এসে চলে গেছে সুবাতাস কবে।’

এই কবিতা কি বীততিরিশ? যে কেউ অনুভ্ব করবেন, জীবনানন্দের প্রভাব এই কবিতার শরীরে কী ব্যাপ্তাবে মিশে আছে। সেটা এতই যে এই কবিতা জীবনানন্দ্রে অপ্রকাশিত কোনো কবিতা বলে প্রকাশিত হলে অনেক পাঠককে হয়তো ফাঁকি দেওয়াও সম্ভব হত।

প্রথমম ছল্দের কথা ধরা যাক। অক্ষরবৃত্তের এই বিশেষ ঢঙটি জীবনানন্দীয়। চিত্রকল্পের ব্যাপারেও একই কথা। যাঁরা জীবনান্দ দাশের মিষ্টি নরম জাফরানি রঙের আলোআঁঁধারি জগতের খবর রাখেন, তাঁরা অনুভব করবেন, এই ‘কমলালেবুর আলো’ কী গভীরভাবে জীবনাকন্দীয়। এছাড়াও অন্যান্য, যেমন, ‘কার্তিক তারার সৈন্যদল’, ‘শিশিরে গিয়েছে মন ভিজ্েে ‘একদিন রাত্রিভোর ছুড়েছে তরল তীর’-এসব চিত্রকল্প জীবনানন্দের জগতের সঙ্গে কতটা সম্পৃক্ত।

শব্দের কথাও ধরা যেতে পারে। কবিতাটির নাম ('সুবাতাস’) দিয়েই আরম্ত করছি। যদ্দুর মনে হয়, ‘সুপবন’কে ‘সুবাতাস’ করেছিলেন জীবনানন্দ দাশ নিজেই এবং শব্দটিকে কবিতায় ব্যবহার করে এর কাব্যসম্ভাবনা তুলে ধরেছিলেন। ‘অতীত ও ভবিষৎ’কে ‘ইতিহাস-ভবিষ্যৎ’, ‘ডানা মেলেছিল’, ‘তারার সৈন্যদল’-প্রায় সবগুলো শব্দ ও

শব্দগুচ্ছই জীবনানন্দের অনুষভ্গকে মনে করিয়ে দেয়। এ কেবল এখানে নয়, অনেক কবিতাতেই হয়েছে এমনটা। এবার আরেক ধরনের একটি কবিতা নেয়া যাক। কবিতাটির নাম —‘বেগনা সেরেনাদ: ১’
‘তোমার একটি চোখ ফেলে গ্যাছো আসার কৈশোরে, হে বৈদেशী, নাস্তিক নেমির মধ্যে জন্মম্ত্যু একাধারে তুমি; ধর্মাধর্ম
লুফে নিয়ে অজ্গুলিরুচিতে খেলা করো, কিবা দীর্ঘ নোখের
ত্রিবেণণে এমুড়োওমুড়ো চিরে ফ্যালো ছৃৎপিগ আমার,
তুমি রবে আমার শারদ বিদ্যা, অলৌকিক শ্রাবণরজনী
তোমার বৈকুষ্ঠ ক্ষরণ; চন্দ্রাবনী, আমার
সমগ্র দর্প তোমার সম্মুখ্য আনত আভূমি; যদি আশুডোষে
যাই, আমি রবো তোমার অধিকতর সঞ্চিত।
আমার বিশ্বাস, সচেতন পাঠের পর এ-কবিতাকে যে-কেউ সুধীন দত্তের জলমেশানো সং্স্করণ বলে চিহ্তিত করতে পারবেন। এখানে ‘তোমার একটি চোখ ফেলে গ্যাছো আমার কৈশোরে’-[পঙ্ক্তিটি, সন্দেহ নেই, খানিকটা কবির নিজের এবং খানিকটা জীবনানন্দের! কিন্তু তারপরেই ‘বৈদেছী’, ‘নাত্তি’, ‘নেমি’, ‘জন্মমৃত্তু', ‘একাধারে’সুধীনদক্তীয়।‘ধর্মাধর্ম—এই ধরনের পদের ব্যবহার সুধীন দত্তের অনুষজ্জেগর কথা স্মরণ করায়। তাছাড়া, ‘বৈকুষ্ঠ থেকে অকুষ্ঠ ক্ষরণ’, ‘শারদ বিদ্যা’, ‘আনত’, ‘আভূমি’ শব্দগুলোকেও অস্ফুটভাবে সুধীনদত্তীয় আবহের বাসিন্দা বলে শনাক্ত করা কঠিন নয়। সম্পূণ্ণ সমিল ছন্দের কবিতা এ গ্রন্থে একটি। কবিতাটির নাম- ‘অনয় কবিতা’ :
‘আমি যখন সক্ধে হবো,
তখনো আমি অনাগত
জীবন आমার প্রসন্নতা
তোমার মতো, প্রভু, তোমার মতো;
কটির তলে নতুন-জাগা পাতা
কৃতজ্ঞতার নকশি-কাঁথা
পাঠিয়েছিলোো কবে,
আজ সে কাঁদে স্মৃতির হাতে
করুণ-উন্নত।
এ কবিতা, স্পষ্টত, রবীন্দ্র-আবহাওয়ায় লালিভ। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক কবিতার আবহ এখানে প্রকটভাবে উপস্থিত। কবিতাটির সংগীতের জগৎও পুরোপুরি রাবীন্দ্রিক--বেশকিছু পঙ্ক্তি, শব্দ, শব্দের ব্যবহার থেকে আরম্ত করে অন্ত্যমিলের স্বভাব পর্যস্ত। - জ্র্ন্ন অনেক দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। দেখানো যেতে পারে, তাঁর কবিতা তিরিশের কবিদের, এ:ননকি রবীদ্দ্রনাথের দ্বারাও কী অন্তর্গতভাবে আক্রান্ত হয়ে আছে।

তাহলে আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতায় নতুনত্ব কোথায়? ছন্দে? না। তাঁর কবিতার ছন্দও গতানুগতিক। তাঁর ব্যবহৃত গদ্যছন্দ (যে ছন্দে তাঁর কাব্যের অধিকাংশ

কবিতা রচিত) তাঁর পৃর্বে, তিরিশের কবিদের দ্বারা ব্যাপকভাবে চর্চিত হয়েছে।
তবে কোথায় তাঁর স্বাতষ্ত্য? চিত্রকন্পে ? তাঁর চিতকল্পে স্বকীয়তার অভাব নেই, তবু উদ্ধৃতির সাহাব্যে এমন ভূরি-ভূরি চিত্রকল্পের উদাহরণ তাঁর কবিতা থেকে উদ্ধার করা সষ্তব, যেগুলো তিরিশের চিহ্তিত সম্পত্তি।

তাহলে স্বকীয়তা কি শব্দে? আমার বিশ্বাস, আমাদের তরুচ-কবিদের মধ্যে তাঁর কবিতার শব্দই সবচেয়ে বেশি তিরিশাশ্রিত।

তবে কিসে তিনি ‘বীততিরিশ? তাঁর কবিতার স্যুররিয়ালিজমের ব্যবशারে? তাও নয়। তাঁর কবিতার রাত্রির রাস্তায় যে রহস্যময় সুরররিয়ালিজমকে অস্পষ্ট টোপর মাথায় নিঃশব্দে হেঁটে বেড়াতে দেখা যায়, আমাদের সাহিত্যে সেই অশরীরীর জন্ম তো তিরিশের যুগেই হয়েছে।

## 8

স্বকীয়তা কোথায় তাঁর—তবে ? এক কথায় উত্তর দেব—অনেকখানে। আমি সংক্ষেপে বিষয়গুলো এক এক করে তুলে ধরছি। দেখাতে চাচ্ছি, তিরিশের দ্বারা আপাদমস্তক কবলিত হবার পরেও কী করে স্বকীয়তা তাঁকে বৈশিষ্ট্যের দরোজায় উত্তীর্শ করেছে।

তাঁর প্রধান স্বকীয়তা উপমায়-এর বিচিত্রমুখ ব্যবহারে, সাফল্যে, অজস্রতায়। ‘উপমাই কবিত্ব উক্তিটির সত্যতা বিচারসাপেক্ষ হতে পারে, কিন্তু আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা আসলে কতকগুলো উপমা।এই কবিতাগুলো পড়ার সময় একটা আট্ট গ্যালারির কথা মনে পড়ে; যার তারে-তাকে, সারে-সারে সাজানো রয়েছে বিচিত্র রকম্মের অসংখ্য ছবি; যার দেয়ালে, চারপালে, উচুতে, নিচুতে অজস্র ছবির সমাহার। মোটকথা, এই কবিতার প্রতিটি বাক্য একটি উপমা; প্রতিটি শব্দ পরিপূণ্ণ চিত্র।

তাই বলে তাঁর সব উপমাই সাফল্যে উজ্জ্রল, এমন কথা কিন্তু বলব না আমি। আমার বক্ত্ব্য তাঁর অধিকাং্ উপমাই অনিন্দ্য, নিটটাল এবং উজ্জ্রল। সেসব উপমা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। মনে হয় অচেনা কোনো জগৎ থেকে পালিয়ে এসে এইসব ‘বাসা-ছাড়া পাখি’ এই কাব্যের জলাভূমিতে ঘর বেঁধেছে।

তাঁর কবিতার অন্ধকার গলিতে আপনিও সেই ‘লাল নীল সবুজ’ উপমালুলোকে ঝাঁকে-বাঁকে জোনাকির মতো ঘুরে বেড়াতে দেখবেন। বোঝা যায়, কী ক্ষিপ্র, কী সক্রিয়, কী জাগ্রত সেই মস্তিষ্ক যা প্রতিটি উপমানের পাশে উপমেয়কে আবিক্কার করে চোখের পলকে, অনুভূত্গুলো এক মুহূর্তে বদলে যায় একগুচ্ছ পরিচিত চিত্রে।
‘জ্মলন্ত গাছসকল সবুজ মশাল।’ একটা সফল চিত্রের উদাছরণ। পড়ার পর অবাক হয়ে অনুভব করা যায় যে আমাদের চারপাশের চিরপরিচিত গাছপালার জগৎ হঠাৎ যেন একটট রহস্যের পৃথ্বী হয়ে উঠল যেখানে সবুজ গাছেরা চারধারে সার-সার

দাঁড়িয়ে অবাক সবুজ মশালের মতো আকালের দিকে প্রজ্জলিত হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অচিন্ত্য লাগে, পৃথিবীব্যাপী লক্ষ লক্ষ গাছপালার একমুহূর্তে নির্বাক অসং্খ্য মশাল হয়ে জ্রলতে থাকার ব্যাপারটাকে। অথবা : ‘জনৈক বৃদ্ধ শাদা এবড়োখ্যেড়ো ডালপাতার দাঁত বের করে খুব পরিষ্ষার ছাসছেন।’ কাত্তিমান আলোয় একটটা নির্মল হাসি চোখে পড়ল। অথবা এমন উপমা : ‘আমি তোমার ডাকনাম রাখলুম বাতাসে আর অম্নি দুষ্ম বাতাস এক্টা বল হয়ে চোটট ক্রুক্ড়ে ঘুমিয়ে পড়ল পৃথিবীর সবচেয়ে উদ্দুাছের মাথায়।’ উপমাটিতে যে দুষ্ষুশিশুকে ঠোট কুঁকড়ে নিজের অজান্তে ‘পৃথিবীর সবচেয়ে উচুগাছের মাথায়’ ঘুমিয়ে পড়তে দেখা গেল, সে শিশুকে এত অনায়াসে একটা বল বানিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া সোজা নয়।

आমার মনে হয়, আবদুল মন্নান সৈয়দের কবিতার অপর্যাপ্ত উপমাপ্রতিভা তাঁর কবিত্বশক্তিকে অনেকখানি প্রমাণ করছে। উপমার এত অজস্র ও সপারগ দীপ্রতা একজন অকবির পক্ষে অসষ্তব। তবু আমি নিঃসন্দেহ যে তাঁর কবিতার অযাচিত উপমাবাহুল্য কবিতকে ক্ষতিগ্রঙ্তও করেছে। এক এক সময় সন্দেহ হয়, তাঁর কবিতার উদ্দেশাই হয়তো কতকগুলো উপমা নির্মাণ-অনেক সময় সেখানে কিছ্রু উজ্জ্রল চকিত উপমা ছাড়া প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না।

একজন কবির এতবেশি উপমা কবিতার জন্য লাভজনক হতে পারে না। ভধু উপমা কিং্বা ওধু শব্দ বা ছ্দ—বিছ্ছিন্নভাবে এদের কোনো-একটির মধ্যে পুরো কবিতা থাকে না-কবিতা এদের সবার অবাক সন্নিবেশের নাম।‘‘অম্মান্ধ কবিতাগ্চুচ্ছ উপমার ব্যবহার ততটুকুই স্বীকৃতি পেতে পারে, যতটুধুূু বক্ত্ব্যকে ফলবান করার জন্যে তা জরুরি, তার বেশি হলেই তা কবিতার শত্রু। তার কবিতায় উপমা প্রথমত বক্তব্যের পায়ের ছাপা অনুসরণ করেই আসে, তারপর তিনি উপমার লোভে পড়ে যান; ছবির পর ছবি রচনার আকঙ্দ্মায় জন্ম নিতে থাকে উপমার পর উপমা; কবিতা উপমাসর্বস্ব হয়ে দাঁড়ায়। এই রাত্রিরা লেই লাল আলোর ভালো যা নোমাকে প্রশস্তু স্ট্টীট থেকে নিয়ে যাবে কক্কালের সরু-সরু পণ্থে, অনन্য স্ট্রীর মহো কেবলি অন্যদিকে;-যখन জনালায় ছিন-পত্র ঋরে অরিছ্ছিন্ন, লোকালোক পুড়ে যায় বরফে। এই রাত্রি জিরাফ্রে গলা बেয়ে লতিয়ে উ১তত দ্যায় আชন, বেটা আমাদের অকাক্ক্থ, অবশ্য যদি তার মাল্স रত রাজ্রি হই তুমি আর আমি; ঈশ্র নামক গৃহপালিত মিস্তিরি ভুলসিড়ি বানাচ্ছেন আমাদের উঠঠানে বসে-আधনের, শে অসভ্ভবের সিড়িতে উঠতে আমরা স্বাই পাতানে নেমে যাবো হঠাৎ।
কবিতাশ্শটি ছবিতে ঠাসা। অথচ পুরো কবিতাটি তুলে দিতে পারলে দেখানো যেত, কবিতার মুল আবেগের কত সুদूর আত্సীয় এইসব চিত্রকক্প্- যোগাযোগ কত ফ্ষীণ। অথচ ছবির পর ছবি আসছছ-ছবির কামনা ছবিকে নিয়ে আসছে-উপমা রচনার আনন্দে।

অনেক কবিতাতেই অনেক সময় এমন অনেক বিফল অংশ চোখে পড়ে যেগুলো অকেজো মৃত অজ্গের মতো কবিতার শরীরের সঙ্গে শেষপর্যন্ত ঝুলে আছে। এসব অচল অংশ কবিতার নিটোল তাকে খানিকটা স্ষ্মে করলেও, শেষপর্যন্ত আমাদের সহ্দ্য ক্ষমা পেয়ে যেতে পারত, যদি দেখা যেত যে তারা নিজেদের ব্যর্থতার লজ্জায় ও অপরাধবোৰে লজ্জিত ও অধোমুখ হয়ে একপাশে সরে রয়েছে। কিন্তু তারা যদি তা না করে উল্টো দাম্ভিকত দেখিয়ে অন্যসব সফল অহ্শগুলোর সঙ্গে দুঃণীলল প্রতিযোগিতায় নামে, তবে কবিতাদেহে তার উৎকট অস্তিত্ব আমাদের ক্ষমার বাইরে চলে যায়। এমন একটি বিসদৃশ অংশের উপস্থিতি একটি কবিতার পৃর্ণাদ সাফল্যকে মিথ্যা করে দিতে পারে।

এমনি প্রচুর উপমা আছে আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতায়। একটা উদাহারণ দিয়ে দেখানো যাক :

পৃথীীত একটি সারাদ্শণ পাখি জীবনের ঔরসে প্রসব করে বন্দুকের পुলি। উপমাটির অর্থ অনুসরণ করে একধরনের সাফল্য অনুভ্ব করা যেতে পারে হয়ত, কিন্তু উপমাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেচারা ‘সারাক্ষণ পাথির প্রায় অসাধ্য ও অসম্ভব একাটি কর্মের যে প্রাণান্তকর চিত্র ভেসে ওঠে, তার কৌতুকবহতা এ উপমাটির সমন্ত সাফল্যকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। একটি নিটোল নিখুঁত কবিতার দেহে এমন একটি উৎকট উপমাই তার আর সমস্তরকম সাফল্যকে ধ্বংস করে দেবার জন্য যথেষ্ট।

একজন ভালো কবি তিনি যিনি আপাতদৃষ্টিতে অসম্তব শব্দাবলিকে পাশাপাশি জুড়ে দিয়ে রচনা করে তুলতে পারেন কবিতা, সেইসব বিষম শব্দাবলি সেখানে এমন মধুর সাযুজ্যে সামঞ্জস্যময় হয় বে মনে হয় এর একটি শব্দকেও আর পাল্টানো সম্তব নয়। আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতায় এ জাতীয় এবটা সাফল্য চোে পড়় অনেক অনুষজ্গেই। কবিতার ললিত শব্দাবলির সঙ্গে সাধারণ চলতি ও আটপ্ৗৌরে শব্দ এখানে মিশে যায়-বলা যায় ‘বিবাহিত’ হয় :
'ধর্মার্ঘ নুফ্ নিয়ে অগুলিলুচিতেত খেলা করো, কিবা দীর্ঘ
নোvের ত্রিকোেে এমুড়েও্যুড়ে হিিড় ফ্যালো হুদপিe আমার....
‘এমুড়োও্মুড়োর মতো একটা উৎকট চলতি শব্দও কবিতার নমনীয় শব্দের সামঞ্জস্যের ভেতর বেমানান লাগছে না।

শব্দের ক্ষেত্রে আবদুল মান্নান সৈয়দ এমন কতকগুলো অদ্রুত পরীক্মা করেছেন, যেগুলোকে এ প্রসজ্গে স্মরণ করব। আমার বিশ্বসস, কাব্যপাঠক মাত্রেই এসব পরীক্ষর অভিনবত্বে এবং সাফল্যে চমৎকৃত হবেন। এক একট্ট শব্দের মধ্যে তিনি এমনভাবে জীবন পুরে দেন যে তাঁর কবিতায় অচেতন পদাগ্থগুলো মানুষের মরো বেচচ উঠে কৌতুকে ঢলাঢলি করতে থাকে। অনেক উদাহরণণর মধ্যশ্থেে মাত্র দুটি উদাছরণ এখানে তুলে দিলাম:

ক. এই কथা হাওয়ায় ছিটিয়ে দেবার সজে সজ্গে হেসে ফেলল মুশকিল।
থ. প্রতিভার জানালা থেকে কাঁচুলি ফেলে ডাক দিচ্ছে শ্রীমতী সংকেত।
প্রথম উদাহরণটা নিই। ‘মুশকিল’ নামের অস্বস্তিকর লোকটা হঠাৎ গুমোট ভেঙে হেসে উঠল আর অমনি দম-আটকানো ভাবটা ঝেড়ে আমরাও যেন প্রাণে বেঁচে গেলাম। ভাবতে অবাক লাগে : ‘মুশকিল’ও আবার হাসে। এখানে কবি বলতে চান কী? বলতে চান, ‘মুশকিল’ ঘুচে গিয়ে সবাই হেসে উঠল। অথচ এটা বলতে গিয়ে ‘মুশকিল’ নামের বিশেষ্যটাকে মানুষ বানিয়ে তাকে হাসিয়ে দিয়ে কত সহজে বুঝিয়ে দেয়া গেল। পরের উদাহরণটা দেখা যাক। ‘সংকেত’ নামের কলাবতী মেয়েটি, আমাদের পাড়ার সেই তন্বী র্রপসী, জানালা খুলে ডাক দিয়ে গেল যেন। ‘সংকেত’ এই বিশেষ্যটিকে শ্রীমতী করে তুলে (সেই আশচর্য মেয়ে, চকিত জানালা থেকে অঙুলের নীরব ইশারায় যে ডেকে যায় শধু) আচ্চর্য সফলতা পেল এই অনুভূতি।

শব্দের অনেক অন্যরকম ব্যবহার আছে মাঝে মাঝে। এত বেশিরকম যে এই আলোচনায় তা পুরোপুরি তুলে ধরা অসম্তব।
‘আস্তিন ভিষ্রিয়ে ব্যতিক্রুম খাও’।
এখানে ‘ব্যতিক্রম খাও’ অংশটূরু ধরা যাক। ‘ব্যতিক্রম্ম’র মতো গুণবাচক বিশেষ্যকে আস্ত গলাধঃকরণ করে ফেল্ার মতো স্তুল ও অমানুষিক ব্যাপারটি রুচিবান ব্যক্তিদের কাছে বিসদৃশ ঠেকতে পারে। তবু, এই অলশটুকুতে প্রকাশভঙ্গির এমন একটা অভিনব দিক আছে, যা উল্লেখযোগ্য। এখানে খাও-এর মোটামুটি মানে ‘গ্রহণ করো। কিন্তু একটিমাত্র ক্রিয়াপদের পরিবর্তনের ফলে ‘গ্রহণ করো’ ব্যাপারটি যেন সুখাদ্যের মতো একটা জীবন্ত আস্বাদন হয়ে আমাদের চোখের সামনে দেখা দিল, যাকে খেতে হবে ‘আস্তিন ভিজিয়ে’।

এরকম সাফল্য বিস্তর আছে। অনেক জায়গায় শব্দের ব্যয়সংকোচ করার জন্য একডাধটা শব্দকে অনুক্ত রেখে চলে যাওয়া হয়েছে :

তোমার বুকের চাঁদ দেখ্খ মেঘের ভিতর দিয়ে বফ্ધ চলে যাবো।
এখানে হওয়া উচিত ছিল ‘বজ্র হয়ে’ বা বজ্রের মতো’। একটি শক্দকে অনুক্তু রাখার ফলে একটা শাণিত দ্যুতি পেল বাক্যাংশ।

এমনি অনেক উজ্জ্ৰল ব্যাপার আছে এ বইয়ে। পাঠক মূলকাব্য পড়ে এই কাব্যের স্বকীয়তার পুরো আস্বাদন পাবেন, আশা রাখি।
©
কবিতা বিশালের স্বর। বিশালতর হৃদয়ের প্রশ্বাস কবিতার প্রত্যঙ্গ, স্নায়ু, শিরার গভীর গোপন সরণিপথে ঝড়ের আবেগে বয়ে যায়। এইজন্য কবিতায় শব্দেরা সজীব-প্রাণের

তাড়ায় কেঁপে ওঠে শুধু। নড়ে যায়। কোলাহলময় কবিতা এই কারণে অবিরাম বেজে চলে। সম্রুপাড়ের নারকেল-শাখার উত্তাল অফুরন্ত হাওয়ার মতো-ক্লান্তিহীন বেজে যায় কেবল। এইজন্য কবিতার রক্তের ভেতর দিয়ে দিনরাত্রিহীনভাবে আমরা ছুটে ফিরতে দেখি এক প্রাপবন্তু সহগীতের প্রবাহকে-দিগন্ত ছাড়ানো উত্তাল হাওয়ার মতো। আমরা সৎকবিতার বুকের ఆপর কান পেতে সেই সংগীতের অন্তহীন অনুরণনকে ছুটে বেড়াতে অনুভব করি।

আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা পড়ার সময় অনুভব করা যায়, তাঁর কবিতায় কবিতার জন্য ঐকান্তিকভাবে প্রয়োজনীয় এই সংগীত অনেকটাই অনুপস্থিত। তাঁর কবিতার অধিকাশ্শ শ্দই মৃত, নিষল। শব্দগুলো গতিহীন, আড়ষ্ট। যেন অতীত শহরের অন্ধকার রাজপথের পালে দাড়ানো মৃত বিনষ্ট সার-সার থাম। সঙীতের এই অনটন ধরা পড়ে শব্দদের উপবাসক্রিষ্ট চোখেমুখে সারা শরীরে। মনে হয়, বিশালতার স্বর বয়ে যাচ্ছে না এদের রহস্যময় অসংখ্য স্নায়ু ও তন্ত্রীর সরপি পহে-বেজে উঠছে না এ কবিতা।

অবিশ্য এ থেকে এমন সিদ্ধাম্তে আমি পৌছোতে চাচ্ছি না যে, এইসব করিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলো অন্তর্ডতভাবেই সণ্গীত্বর্জিত। বিচ্ছিন্নভাবে শক্সুলোর মধ্যে রয়েছে এই সঙীত। কিত্তু কবিতার ভেতর শব্দের ফাঁাে-ফাঁকে সং্গীত জমে এই কবিতাকে অঞ্জরমময় করে তোলেনি শরৎ-সকালের মতো। এই কবিতা পড়ার পর মন সং্গীতে অনুরপিত হয়ে ওঠে না, স্মিত প্রশান্তিতে পরিণত হয় না অনুভূতি; অথচ সৎকবিতার কাছ থেকে এই উপহার পেতেই হবে পাঠককে। সত্যিকারের কবিতা আমাদের দৈনদ্দিন কাজে চিস্তায় অবচেতনভাবে বেঁচে থাকবে, বেজে যাবে নির্জনে, আমাদের মাথার চারপাশে, চোখের চারপাশে, মুখ্খে চারপাশে ঘুরে-ঘুরে একটট মিষ্টি হাতের মতো স্নিঙ্ধুত ছড়াবে। এসব এখানে কোথায় ?

এর কারণ সম্ভবত এই যে এই কবিতা প্রধানত বুদ্ধির নির্মাণ-সপরাগ, বিসায়কর, চাতুর্यময়। বিদ্যুযের আলোর ওপর ধারালো ঝকঝঝকে ছুরি-উদ্যত ও সপ্রতিভ। বুদ্ধিদীপ্র ও ইস্পাতঋজ্র এই কবিতা-দুর্বলতার বিন্দুমাত্রও যেন নেই এর আচরণে। মনে হয়, বড় সপরাগ, বড় সপ্রতিভ এই কবিতা, পরিপক্ব, হয়তো কিছ্ছুনা অকালপকই, বড়বেশি ऊ্রাতিইীন ও সাবধানী। এ কবিতার ভেতর নেই সেই দুর্বলতা, সেই বিখ্যাত দ্বর্ততা, সেই ভুল, অসহায়ত, অথবা সেই অস্পষ্ট অর্ধালোকিত বিস্মযময় জগৎ-যেখানে গাছের ছায়ায় ছায়ায় অনেক নিঃশব্দ রহস্যেরা সচকিত হেঁটে বেড়ায়, ভেখানকার অবাক ঋতুরা রুপোর ডাল্ে ছীরের পাখিকে বিনয় বাতাসে ডেকে আনেトঅথচ এইসব জিনিশই তো পরিচিত সাধারণ শব্দের ভেতরে অলৌকিক কবিতাকে দুলিয়ে দেয় সুনীল আলোয়; কিছুটা ভুল, কিছ্জুটা অম্পষ্টতায় কবিত সুদূর দ্বীপের অপরিচিত মানুষ হয়ে ওঠে। এটা এমন একটা জগৎ যেখানে আমরা যেতে চাই, কিন্তু সাবধানী সতর্কচোে জীবনের পরিচিত বীজগণিত হাতে নিয়ে নয়; যেতে চাই খানিকটা নির্বোধের মতো, নিরস্জ্রের মতো, অরক্ষিত

অবস্থয়; আমাদের সজাগ বুদ্ধির উদ্যত চোখদুটোকে কিছুফ্ষণের জন্য ঘুম্মেতে দিয়ে। বোঝা যায়, এই কবিতার আগাগোড়া নির্মিত হচ্ছে একটা কর্মঠ, তীক্ষ্ ও সচেতন মনের সচচষ্ট শ্রম্শ-এর শ্দচয়ন থেকে আরম্ভ করে যতিচিছ্রের্র ব্যবহার সবকিছু। অথচ এই সচেতনতার পেছনে নেই সেই অজানা অবচেতনার অপরপ দেশ, যার দৃশ্যের লীলায় অবাক হয়ে আমরা বেঁচে থাকতে ভালোবাসি। আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতার ফেত্রৃটিটি আমার কাছে আরো বড় হয়ে ধরা পড়ে তা হচ্ছে : এই কবিতায় স্বতঃ্শ্ফূর্ততা নেই। একটটা গভীর শ্রমের দুরহ চিহ্ন অক্কিত হয়ে আছে এই কবিতার গ্রন্থিতে গ্র্থিতে। সহজে, অনায়াসে, নিজের অজান্তে, লতার মতো কি আঙুলের মতো বেড়ে ওঠঠনি এই কবিতা, হওয়ার মতো বা রোদের মতো এগিয়ে আসেনি। মনে হয়, বড়বেশি জবরদস্তি করা হয়েছে, উৎকট জুলুম চালানো হয়েছে এই কবিতাগুলোর সহজভাবে ‘বেড়ে ওঠ’র ওপর; শব্দগুলোকে ভেঙেচুরে, পঙ়ক্তিগুলোকে বাঁকিয়ে দুমড়ে, রপপকন্মগুলোকে উল্টেপাল্টে, কষ্ট দিয়ে একে এক নির্যাতনমালায় পরিণত করা হয়েছে-সশ্রম-প্রয়াসে নির্ধারিত সময়ের আগে উপহার দেবার উদ্দেশ্যে স্মরণমোগ্য কবিতা।

একজন তরুণ-কবি, যাঁর কর্ত্য্য শুধ্রু সহজভাবে এগিয়ে যাওয়া-রক্তের কামনায়, উম্মুখতায়, রোদনন-সাজিয়ে যাওয়া শব্দের পর শদ্দ-সহজে, অনায়াসে-চাপ না দিয়ে, জবরদন্তি না করে প্রতিভার তরুণ ক্ষমতার ঞ্পর, ক্ষতি স্বীকার করে, ভুলের পর ভুলের ছাপ আঁকতে আঁকতে--রাঁর পক্ষে এই প্রাণাণ্ত শ্রম, এই কঠিন কষ্ট, এই সচেতন কষ্টকর প্রয়াস, এই প্রকরণবহ্ল কৃত্রিমতার আশ্রয় তাঁর কবিতাকে প্রাণহীন ও উৎকট করে তুলতে বাধ্য-বে ক্ষতি এই তরুণ বয়সের জন্য জপূরণীয়, বৃদ্ধির জন্য মারাত্দক তাঁর কবিতাপাঠঠ আন্দ পাবার চেষ্ঠা রীতিমতো কসরৎময়-বুদ্ধির দুরাহ ব্যায়াম বিশেষ। আরো বোঝা দরকার, আজও তাঁর কবিত। অনায়াসে বেড়ে উঠতত আরষ্ভ করেন্-শরীর থেকে নুকোতে পারেনি সেইসব শ্রমের চিহ্-সেইসব স্বেদ, রেখা, কুষ্ণন-সৎকবিতা হয়ে ওঠার জন্য যা লুকোত্ই হবে তাকে। কবিতা রচনার মুহূর্তে যে অমানুষিক ক্লেশ কবিকে মুহূর্তে মুহুর্তে নিঃশেষ করতে থাকে, তার অভিশাপ পাঠকের শরীর স্পশ করতে দেয়া চলবে না-সেই যপ্র্রণা, শ্রম, রিক্ততা নিজ্ের মধ্যে লোষণ করে তাঁকে উপহার দিতে হবে সরু-সরু আঙ্লুলের ‘একমুষ্টি হাত’-আর কবি ? কবি সেই‘পাপের ভেতরে গোলাপ-যঁারর কাছে (তাঁর নিজের কবিতা অনুসরণেই) ‘জোৎস্ন’ একটি ‘ভভত কিন্তু একটি গানের ঔপর, ‘দরোজা’ একটি 'পুলিশ কিন্তু একটি জন্মের ও্পর, 'শৃত্যু একটি দোজখ কিন্তু একটি ফুলের ওপর'।
$\stackrel{\rightharpoonup}{4}$
কবিতা এক অর্থ্থ ‘আগুন নিয়ে খেলা’। কবিকে প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধ করে যেতে হচ্ছে আকন্ঠ যষ্র্রণার সঙ্গ, হাতে নাড়তে হচ্ছে সেই জ্বলন্ত আগুনের দুুস্থহা; অথচ সেই প্রচণ্ড

নির্যাতনকেই মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে লতিয়ে তুলতে হচ্ছে কবিতায়; বেঁধ্ধে দিতে হচ্ছে ব্যাকরণে, প্রথায়, ছন্দে, শব্দে। এটা সেই খেলা যে-খেলায় বাঘের খাচার মধ্যে বসে মানুষ তৈরি করে জীবনের চতূর্দশপদী, পঙ্ক্তি গাণে, মাত্রা নির্ভুল রেখে। কবিতা সেই বিখ্যাত বাগান, যার মষ্যে আমরা আমাদের দুুখের ফুল ফোটাই-রক্তগোলাপের সারিতে। দুরুহ এই কাজ, কেনননা প্রচণুতম আলোড়নকে কবিতার মধ্যে কবিকে বাধ্তে হয় পরিমিত শব্দে, নির্মমতম শৃখ্খলায়। গদ্যের মধ্যে জীবনের এই উত্তাপ ছড়িয়ে যায় বিষ্তৃত মেঝেয়, গড়িয়ে চলে বিচিত্র ধারায়, রচিত হয় থেয়ালে-শিথিলতর বিন্যাসে, কিছুটা ভুলে, কিঘুটা অমনোযোগে। এইজন্য কোনো-একজনের সাহিত্যজীবনে কবিতার ক্ষেত্রে সিদ্ধি আসে গদ্যের অনেক পরে, দিনের পর দিনের ব্যর্থতায়, চেষ্টায়, অগ্রগতিতে। এই কারণেই একজন তরুণ-লেখকের প্রথম গদ্যগ্রন্নের মধ্যে বে-পরিণতি, প্রস্তুতি ও নৈপুল্যের পরিচয় মিলবে, তার পাশে তাঁর কাব্যগ্র্্যটিকে একটি ‘নাবালক’ রচনা মনে হওয়া আকর্ঘ নয়।

জন্মান্ধ কবিতাগुচ্ছপড়ার পর আমার মনে হয়েছে, কেউ যদি আমার দেখার আগেই এই গ্রন্থের মলাট ছিড়ে ফেলতেন, লেখকের নাম প্রকাশকের নাম ছিঁড়ে ফেলতেন, শুধু বইটি আমার হাতে তুলে দিয়ে এর বিভিন্ন পরিচয় জানতে চাইতেন দু-মিনিট সময়দৈর্র্ঘ্যের মধ্যে-তবে, আমি, প্রথমমই তিনটি কথা বলতে পারতাম, সেগুলো এই : এটি একটি তরুণ-কবি রচিত গ্রন্থ, এই কবি সষ্ভাবনাময় এবং এই কবি অপরিণত ।*

বইটি পড়লে বোঝা যায়, এই কবির প্রতিভা দরিদ্র নয়। এমন সব উপাদান তাঁর রচনায় পাওয়া যাচ্ছে যা খুব অল্প কবিরই নাগালের জিনিশ এবং যা একজন ভালো কবিকে জন্ম দেবার জন্য পর্যাপ্ু মৃলধন; তবু এই কবিকে মনে হয় এমন একজন প্রবৃক্তিতাড়িত তরুণের মতো, বিত্তবান হওয়া স<্ব্বেও অনভিষ্ঞোর জন্য নিজের সম্পত্তির ওপর যে দখল আনতে পারছে না। বারবার মনে হচ্ছে, তিনি খুববেশি অপচয় করছেন, নষ্ট করছেন— তবু বিশেষ বিষয়টিকে যথাস্থানে খুঁজে পাচ্ছেন না। সব ব্যাপারেই একটা উচ্দ্যসিত অতিরিক্তুতা এসে নষ্ট করে দিচ্ছে চেহারা, অঢেল রঙ নিটেক তাকে চেবড়ে ফেলছে। একটা শব্দের জায়গায় দশটা শব্দ এসে ভিড় করছে,

* आমি আশলকা করহি যে এই নিবস্ধে আবদूল মান্নান সৈয়দ-এর প্রতি ব্যবছৃত ‘অপরিণত’ শক্দটি তার ভক্ত পাঠকের উমার কারণ ঘটাত পারে। তাঁদের কাচ্র প্রথব্রই বলে নিতে চাই বে শব্দটি আমার সচেতন ব্যবহার। এমন কথ্থা আমি ঢেরবার ভেবেছি মে, একজন তরুন কবি সম্পকে ‘অপরিণত’ বিশেষণটট প্রশ২সাসৃচক অর্থ্ধে গৃহীত হওয়াই বিহিত। কেননা, একজন তরুণ কবি মে এখনো ‘অপরিণত’-এই ক্থাটি বলে দিচ্ছে মে এ কবি ‘পরিণত' হবে, ‘এগোবে’। অপরিণত ব্যক্তির্র ভা্্যেই অগ্রসরের बয়টিকা অংকিত থাকতত পারে শুফ; ‘অপরিণए’ ব্যক্তি এগোয়-দিনের পর দিনের, ঘন্টার পর ঘন্টার ইচ্ম, চেষ্টা শ্রমের বষ্ধুর অগ্রসরে। এক্মন বয়স্ক

 যে ‘পরিণত' অর্ধাং শেষ হয়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে-বাড়বে না আর।

একটা উপমার দরকার মেটাতে দেখা দিচ্ছে একঝাঁাক উপম। তবু আসছে যে, এটা কবির উজ্জ্রলতারই প্রমাণ। বোঝা যাচ্ছে, নষ্ট করার মতো, ছড়াবার মতো যথেষ্ট মূলধন আছে তাঁর; তবু তাঁর কবিতাই যেন প্রমাণ করতে চায়, তিনি এখনও তাঁর দরকারি উপাদানগুলোকে আলাদা করে বেছে নিতে পারছেন না কবিতার দরকারি জায়গাগুলোর জন্য। অপ্রয়োজনীয় অসংখ্য অবাঞ্ছিত আবর্জনা অসংকলিত অবস্থায় থেকে যাচ্ছে কবিতার ভেতর। তাদের বিশৃষ্খল ভিড়ের ভেতর সঠিক শব্দটি চাপা পড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। তাঁর কবিতাকে যে এক এক সময় উচ্ছল প্রলাপের মতো মনে হয়, তার কারণ বোধ হয় এ-ই। অথচ একটি রচনাকে কবিতা হয়ে উঠতত হলে এই ঐশ্বর্যময় অভিশাপটির হাত থেকে মুক্তি নিতেই হবে কবিকে; বাছাই করে, ঢেঁকে, একে একে বসাতেই হবে শব্দ, উপমা; মেজে ঘষে যত্ন করে তৈরি করতে হবে কবিতার বাহ্ল্যহীন শরীর।

१
জ্ম্মান্ক কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হবার ঢের আগে থেকেই আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা আমি পাড়ে আসছি। অনেক সময় এক-একটি শব্দের বৈদ্যুতিক সাফল্য কিববা উপমার নতুনত্ব আষ্ঠর্য করেছে-বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য ও ঔজ্জ্বল্য আস্বাদন করেছি। কিন্তু একটি জায়গায় প্রায় সব সময়েই তঁঁকে মনে হয়েছে দুর্বল। সেটি তাঁর ‘বক্তব্যে’র ব্যাপারে। একটা কবিতার বিভিন্ন উপাদান-यেমন শব্দ, ছদ্দ, উপমা আলাদা-আলাদাভাবে আমাদের রসনায় কয়েকটট উজ্জ্জল স্বতন্ত্র আস্বাদন দিয়েই শেষ হতে পারে না। কবিতায় শব্দ ছদ্দ উপমা সবাই নিজ-নিজ কাজ করে যায় কবিতাকে শেষপর্যন্ত একটা সম্প্রূর্ণ অনুভূতিতে--একটা বক্তব্যে পৌাছে দেবার জন্যই। কবিতা যদি উজ্জ্রল প্রকরণে নিজেকে সম্জিত করার পরও একটা নিবিড় ‘বক্ত্য’ উপহার পারে, তবে খণ্ডিত ব্যর্থতা পেতে সে বাধ্য।
$৮$
আমাদের আশপাশের এমন একজন কবির কথা বলতত পারি যিনি গতানুগতিক ছন্দ শব্দ ও উপমার বাইরে না গিয়েও অনেকগুলো নিটোল ও সুপাঠ্য কবিতা লিখ্খেন। এই কবিতাগুলো মোটামুটি নিখুতত ও পরিপাটি। এদের মধ্যে শব্দব্যবহার পরিমিত, উপমাগুলো নিপুণ ও ছ্দ সুবিন্যষ্ত। মোটকথা, কবিতা বিচারের যত মানদণ্ড আছে তার প্রায় সবগুলোর বিচারেই এই কবিতা উত্তীণ ও নির্ভুল। এতদ্সত্ভ্ৰেও তাঁর কবিতাই প্রমাণ করে যে, তিনি একজন মধ্যবিত্ত ক্ষমতার কবি-কয়েকটা পরিপাট্যয়, সফল ও জনপ্রিয় কবিতার জন্ম দিতে পারলেও ‘ভালো কবি হওয়া তাঁর পক্ষে সহজ নয়। এর মৃল কারণ, তাঁর কবিতায় কোথাও বিপজ্জনক «ুঁকি নেবার উদ্যোগী চেষ্টা দেখা যায় না; অথচ এই बুঁকি

નেবার দুুসাহসই সেই দলিল যার দ্বারা একজন সত্যিকার কবি নিজেকে সপ্রমাণ করেন। একজন প্রকৃত কবিকে এই «ুঁকির সামনে দাঁড়াতে হয়; সাধারণ, লোকরজজ কবির সহজ অনায়াস ও বহ্ল-পরিচিত মসৃণ পথ ছেড়ে দিয়ে তাঁকে নেমে যেতে হয় বিপদসংক্লু সরণিতে, দায়িত্বের কঠিন অচেনা রাস্তায়, গতানুগতিকতার প্রলোডনকে উপেকা করে তাঁকে বেরোতে হয় সম্পৃণ নতুন উপাদানের খোজে-শ্রমে, অন্বেষায় খুঁজে পেতে হয় শব্দ, রাপক, অলষ্কার—কবিতার নতুন ভাষারাপ। অনিষয়ের ঐই উৎক্ঠা, শ্রমের এই কাঠিন্য, সহজ নির্দ্বদ্ব পথের তাফফ্ফিিক আহ্মানকে ছেড়ে ধন্যবাদগীী অজ্ঞাত পথের বন্ধুরতাকে আলিষ্গন কেবল সম্পন্ন প্রতিভার পক্ষেই সম্ঠব; অকবির পক্ষে এসব অর্থহীন, অকারণ ও ফ্ষমতাতিরিক্ত। সপারগ কবির অন্তর্গত প্রতিভাই তাঁকে দিতে পারে সেই শক্তি যার দ্বারা তিনি তর্্গসংক্ুু অনিকিত সমুদ্রে নিঃস্গ ভেলা ভাসাতে পারেন, এগিয়ে যেতে পারেন মৃত্যুহুল ঢেউয়ের ভেতর। অবশ্যি এ থেকে এমন সিদ্ধান্ত আসতে চাচ্ছি না আমি যে, কবিতার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক ষুঁকি নিতে পারলেই কেউ একজন উচ্মানের কবি হয়ে যাবে। আমার বক্তব্য, কবিতার ইতিহাসে কেন, পৃথিবীর যে-কোনো মহৎ সাফল্যের পরিভাষাতেই, ‘সৎ প্রতিভা’ ও‘জজ্ঞাত অনিষ্চিত ঝুঁকি’ কথাদুটি সমার্থক।

আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর কবিতায় এই ধরনের একটা অনিবার্য 《ুঁকির মধ্যে নেমেছেন। এমন সব পদচিহ্থীন পথে তিনি এগিয়েছেন, যেখানে অন্যেরা পা ফেলেনি। চিত্রকল্পের অড্রুত ব্যবशারে, শব্দের নতুন অভিধায়, অনুষষ্গের দুুসাহসী প্রয়োগে এমনকি ভাষারাপের অনেক নতুন ও বিচিত্র ব্যবহার ও সহযোজনে তিনি যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, সেটা নিঃসন্দেহে আনন্দের। আমাদের সমসময়ের বাং্লা ভাষার আর কোনো ‘তরুণ’ কবি এতখানি দুুসাধ্যের রাস্তায় এগিয়েছেন কিনা সন্দেহ। মান্নানের সামনে, সুতরাং দুটটা পথই মাত্র খোলা থাকহে : হয় তাঁকে টিকে থাকতে হবে স্বক্ষমতায়, নয় তাঁকে চলে যেতে হবে। নিঃশব্দে। যদি টিকে থাকা সম্ভব হয় তবে তিনি প্রতিষ্ঠিত, यদি সম্তব না হয়, তবে উদ্ভু। এটা নির্ধারণের দায়িত্ব সময়ের হাতে ছেড়ে দেয়াই আমাদের কর্তব্য হতে পারে শুধু।

১৯৬৭

## আবদুল মান্নান সৈয়দ－এর <br> জ্যোৎস্না－রৌদ্র্রে চিকিৎসা

 পর आমি বইটির একটি বিব্রুকর－রক্ম দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম，যদিও，আমি সুনি⿵িতিতভাবেই জানতাম ভে ওই বইটিতিত এমন একটি কবিতও নেই যা প্রক্ত বিচারে

 শিহরণ आমাকে এতাবে উ島বিত করে তুলেছিল বে，প্রায় তড়িতহহত，আমার মলে



 অব্যহিত্যাব্ নিটোল ও পরিপুণ কবিতার জন্ম দিতে না পারলেও এমন প্রতীতি জাগায় বে অউ সস্পন্নত থেকে একজন সত্তিকার কবির জন্মলাভ আসন্ন। সহজ্জ，

 भড়़।
ঊপরোক্ কারু ছাড়াও অন্য আর একটি কররণ আমাকে তাঁর কবিতার পতি আশান্থিত করে তুলেছিন। সেটা হল তাঁর কবিতার ব্যত্রিমী＂বিশিষ্ট৩＂। পৃর্বभূরি কবিদদর দ্মারা
 এত নতুन ও ল্লীলিক，ক্ষ户ম্বর এমন ম্বতত্ত্র ও ম্বকীয়，টপমা ও চিত রচন্না এমন একক ও নিজ্ব মে কেবল সমকালের নয়，গত কল্যেক দশকের পটভূমিতেও মান্নানের কবিতা অনন্য। কার্রা কারো কাচ্ছ অপ্রিয় লাগতে পারে，কিন্তু এ－কথা বলতেই হবে বে




এর্টা আলাদা ও অপরিচিত পৃথিবীতে প্রবেশ করতে হয়।
যে-কোনো তরুণ কবির মতো তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থটিরও প্রধান দোষ ছিল বক্ত্ব্যহীনতা ও অসংযম। ‘জন্মান্ধ কবিতাগুচ্’’ পড়ে অনুভব করা গিয়েছিল : ভালো কবিত রচনার অনেকগুলো উর্ষিত ও দুর্লভ উপকরণ তাঁর করায়ত্ত। তাঁর উদ্গ্রীব কল্পনাশক্তি যে-কোনো সজীব অক্কুরকেই লালনের জন্যে পুরোপুরি উন্মুখ ও উপযোগী। শুধুমাত্র উচ্চতর বক্তব্যের দ্বারা অন্তঃসত্বা হলেই তা শ্রেয় কবিতার ফলোৎপাদনে সপারগ হয়ে উঠবে।

আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা সম্ষন্ধে সেই উদ্র্রীব আশাবাদ বহ্ললাংশে সফল হয়েছে। ‘জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছে’র তুলনায় ‘জ্যোেস্না-রোদ্রের চিকিৎসা’ পরিণত টৈতন্যের ফসল। ‘জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছু’র চেয়ে এর শব্দেরা অনেক উজ্জ্রল ও তীব্র, উপমারা নিটোল ও বলিষ্ঠ, চিত্রকল্প সপ্রতিভ ও রক্তিম এবং প্রায় প্রতিটি কবিতা কিছু-না-কিছু বক্তব্যের দ্বারা সংক্রমমি। অভিনিবেশের সঙ্গে পড়লে সহজেই বোঝা যায় : প্রথম গ্রন্থের অপরিণতি, অসং্যম ও দুর্বলত কাটিয়ে তাঁর কবিতা সমর্ধপায়ে বহুদূর এগিয়ে এসেছে। অনুভূতির অস্পষ্টত, অস্ষচ্ছতা ও কুয়াশা সরে গিয়ে আত্মার ঘনিষ্ঠ স্বর নতুন দ্বীপের মতো জেগে উঠেছে।

তা ছাড়া এ বইয়ের আর একটি উল্লেখ্য দিক আছে। এই বইয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দের জীবনবোধ তাঁর বয়সের তুলনায় অনেক বেশি পরিণত। একেক সময় মনে ছয় জীবনকে যেন অনেকখ্খানি দেখে ফেলেছেন তিনি, জেনে ফেলেছেন মানবভাগ্যের বহু অর্থহীন পূর্বাপর, জীবনের স্বাভাবিক ক্ষয় ও বিফলতাকে সহজে ও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করার মরো নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত মানসিক পরিণতি ও নির্মেহ পৌত়ত্ব আয়ততত করেছেন। তাঁর এই মানসিক পরিণতি এই গ্রন্থের কাব্য-শরীরকে আক্নান্ত করেছে। মাঝে মাঝে তাঁর হৃদয়ের মতো কবিতার স্বরও গাঢ় হয়ে উঠেছে, আনত হুদয় গাঢ় বেদনায় কথা বলেছে প্রশান্ত বিকেলের মতো :

> সবুজ চাঁদের নীচে পড়ে আছছ आমার শরীর।
> চেতন।, তারার নীচ। অমার চিৎক্小ার উঠ্ঠ যায়
> অলীক ফিটটে চড়़ घুরে घুর আরক্ত রাস্তায়
> নীল শুন্যে। নদী : আমার জীবন; বাকী সব : তীর।
> [ মরণণর অডিষ্ঞান]

আগেই বলেছি প্রথম গ্রন্থের মতো এই কাব্যেরও প্রধান সম্পত্তি অজস্র অনিন্দ্য উপমা, অগণ্য রঙিন ও বিস্ময়কর চিত্রকল্প, শব্দের অবার ও বিপুল সচ্ছলততা। ‘জন্মন্ধ কবিতাগুচ্ছে’র মতোই এই কাব্যের কবিতাগুনো পড়ার সময় একটা আর্টগ্যালারির কথা মনে আসে, যার তাকে তাকে সাজানো রয়েছে বিচিত্র রকমের ছবি; যার দেয়ালে, চারপাশে, উচুতে, নিচুতে অজস্র ছবির সমাহার। প্রতিটি বাক্য

যেন একটি উপমা; প্রতিটি শব্দকে মনে হয় একটি পৃর্ণাছ চিত। নিচে দু'চারটি চিত্র তুল্ে দিচ্ছি। পাঠকেরা এগুলো থেকে এ গ্রন্থের উপমাসাফল্যের খানিকটা পরিচয় পাবেন :

ক. জাফরান-রোদ সক্টার চিকুরু আচচড়ায় সোনার চিরুনি
ข. शাবসী ম্ঘের দল চাঁদর রাनीকে ঘিরে আলে
গ. घখন তারার আলপিিনে আঁটা রাত
ঘ. জ্যোতি ফ্যালে লম্বা গাহপলিদুমড়ানো শিক বেনো সরু, প্রাকৃত্তিক বারাけায়;
 आর সোনাनी ফ্রশা সুলতনা শুশ্যে আছে মেঘে আর চাদদ আকাশের সুনীল পালঙে
চ. आशটির মরো চাঁট গোল-করা এতটুটু মেয়ে

জ. স্যূর্ত ফেনলেছ নিঃশব্দে ফেরেশতাদ্দর রঙ-চঙে কাপড়-চোপড়
‘উপমাই কবিত্ধ— জীবনান্দ দাশের এই ঢালাও উক্তিটিকে যদি কবিতা বিচারের শেষ কथা বলে মেনে নেওয়া যেত, তবে মান্নানকে শুধুমাত্র ‘সৎ কবি’ বললে তাঁর প্রতি অবিচার হৃত, তাঁকে তখন আখ্যায়িত করাতে হত একজন ‘রীতিমতো সম্পন্ন’ কবি বলে। তাঁর উপমা ও রূপকন্প নির্মাণের স্বাভাবিক ও স্বতঃ্ষ্ফূর্ত ক্ষমতা যে-কোনো কবির পক্ষেই আকাভ্ষার দুর্লভ সামগ্রী। চিরকল্প রচনার ক্ষেত্রে আমাদের যেকোনো সমসাময়িক কবির চেয়ে তিনি সম্ভবত বেশি শক্তিমান। তা ছাড়া তাঁর প্রতিভার মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্ও বিশ্ময়কর। শুধুমাত্র মৌলিকতার জন্য নাম যদি কবিতা হত-- একজন কবির কাব্মমূ্য নির্ধারণ করা সম্তব হত তাঁর প্রতিভার স্বকীয়তার পরিমাণের দ্বারা, ত হলেও মান্নানকে একজন উল্লেখযোগ্য কবির মর্যাদা দিতে হত। মান্নানের কবিতা যে কী অনিবার্যভাবে বিশিষ্ট, তাঁর কাব্যস্বাতন্ত্র যে কী ঈর্ষাজনকরকম্ একক, তা তাঁর যে-কোনো একটি কবিতা হাতে নিলেই অনুভব করা যায়। বলতে বাধা নেই যে আমদের সমকালের বাংলাভাষার অনেক উল্লেখযোগ্য কবির চেয়েও তিনি মেললিক। তরুণ কবিদের মধ্যে তাঁর কবিতাই সম্তবত সবচেয়ে ‘বিশিষ্ট'। তবু আবদুল মান্নান সৈয়দের শব্দ, উপমা রাপকল্পের উজ্জ্রলতা ও সাফল্য্য তাঁর কবিতাকে যতখানি ‘সস্পন্ন’ বলে দাবি করে, তাঁর কবিতার প্রকৃত মান সে পর্যায়ের নয় বলেই আমার মনে ছয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, এসবের পর তাঁর কবিতাকে সমৃদ্ধ ভাবার পথে বাধা কোথায়? এ-কথার উত্তর দেবার আগে, আমার বিষ্বাস, কবিতার একটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন।


মহত্তর বিষয়, শুধুমাত্র হৃদয়োৎসার বা মনন ?— না। এরা প্রত্যেকেই কবিতার অনিবার্য উপাদান-কাব্যের সহজাত ও মৌলিক উপচারাবলি। এদের সবার মধ্যেই আংশিকভাবে কবিতার সম্ভাবনা থাকলেও এরা কেউ এককভাবে কবিতা নয়। কবিতা এদের অবাক অন্দ্দ্য যোগফলের নাম। কবিতা এদের অলীক সমবায়ে রচিত এক বিস্ময়সুস্মিত রজনীগन্ধ।

কবিতার যে উপাদানগুলোর কথা ওপরে উল্লেখ করলাম, মান্মানের কবিতায় তার অধিকাশ লক্ষণই বর্তমন। শুষু বর্তমান নয়, কখ/ো কখনো উজ্জ্রলভাবে উপস্থিত। পারিপার্ষিক জগৎ থেকে উপাদান সগ্র্রহে তাঁর তীব্র ও বৈদ্যুতিক ফ্ম্ত, তাঁর ধারালো ও উদ্যত মনন, চিত্রকন্প রচনার জাদুকরি সপারগত, বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতত অনেক সময় প্রায় বড় কবিদের কাছাকাছি। «ে-কোনো কবির পক্ষে এতগুলো দুর্লুল্য সম্পদের অধিকার, নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। কিন্তু এসব সর্बেও তাঁর কবিতাকে সফল ও পরিপূর্ণ ভাবতে যে দ্বিধা অনুভ্ব করি তার কার্রণ : তাঁর কবিতা বিচিত্র ও অন্দ্দ্য্ উপকরণের আৰর্ঘ সমবায়ে হয়ে ওঠঠ নি সেই নিটোল অনুপম গোলাপ; নিজেকে মেলে ধরতে পারে নি জীবিত ছন্দে, রভিন উপময়, আনদ্দিত শব্দাবলিতে। তাঁর প্রতিভার একটি দিক যে পরিমাণে উজ্জ্রল ও সপারগ, অন্য অংশ ঠিক একই পরিমাণে নিরক্ত ও মৃত। এই কারণে কবিতার জৈবিক পরিপৃণ্ণতাকে স্পের্শ করা সম্ভব হয় নি এর পক্ষে।

তাঁর কবিতায় বহিরঙ্গের প্রসাধনসৌকর্য যেমন বিস্ময়কর, তেমনি দুংখময় ও অনটনগ্রস্ত এর অন্তরঙ্গের জীবনানুতূতি। তাঁর কবিতা পড়ার সময় একেকবার মনে হয় : বাইরের অনবদ্য আভরণলসৌ্দর্যের অন্তরালে এ কবিতা বুঝিবা এক রুগৃণ বিকল মৃতুকে লালন করছে। যে অসময়োচিত মানসিক পরিণতি তাঁর কবিতায় স্থানবিশেষে তূয়িষ্ঠ জীবনচেতনার সম্পদ উপহার দিয়েছে, সেই অকাল পরিণতির সপ্রতিভ পাপই তাঁর কবিতাকে করে তুলেছে শুষ্ষ, নিরস, হৃদয়বর্জিত ও প্রাণহীন। তাঁর কবিতায় ‘মনন’ মে পরিমাণে তীব্র ও.উজ্জ্রল, ‘হৃদয়’ সে পরিমাণ জাগ্রত নয়। ফলে তাঁর কবিতাকে অনেক সময় বুদ্ধি ও মননের এক চমকপ্রদ সংকলনক্ষেত্র বলে মনে হয়। জীবন্ত হদয়ের স্প্শ তাঁর কবিতার অগপ্রত্যগকে উজ্জীবিত ও প্রাণময় করে তোলে না- শব্দেরা হয়ে ওঠে না সপ্রাণ ও কোলাহলময়। উদ্বেল হৃদয়প্রাচুর্যের ভাঁড়ারে অনটন থাকায় তা আমাদের জীবিত হৃদয়ের ভেতর প্রবেশপথ না পেয়ে অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে যায়।

তা ছাড়, তাঁর কবিতার পরতে পরতে সাবলীল সংগীতময়তার অভাবও প্রকট। তাঁর কবিতা সচ্ছল স্বাভাবিকতায় নদীর মতো বা বাতাসের মতো বয়ে যায় না। গতিহীন, মন্থর ও আড়ষ্ট এর অবয়ব। ছন্দের অসমতল ও বিদ্যুটে রাস্তার বিব্রত উচুনিচুতে পথ शঁটতত হোঁট খেতে হয়। মাঝেমধ্যে ছন্দের ত্রাটিও লক্ষণীয়। দুয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করূছি:


অথবা

> রাত দিন ঢুঁড়ে মরছি সবুজ স্বর।
> আজ ঋুশী দেPি : এই-তো ঈবর৷৷

প্রথম উদ্ধৃতিির দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে দুই মাত্রা বেশি হওয়ায় ছন্দস্খলন ঘটেছে। দ্বিতীয় উদাহরণটির দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে এক মাত্রার অভাব লক্ষণীয়। মান্নানের মতো একজন সচেতন কবির পক্ষে এসব ত্রুটি অসংগত।

আবদুল মান্নান সৈয়দ সেইসব কবিদের একজন যাঁদের কবিতার ঔজ্জ্রলা ও দুতি সীমিতসং্খ্যক কাব্যাম্মাদীর বিশ্ময় ও ঔৎসুক্যের কারণ হলেও বৃহত্তর পাঠকসমাজকে স্পর্শ করতে পারে না। এর জন্যে দায়ী প্রধানত তাঁদের বিশিষ্ট ও নিজস্ব ভাষা৩গ্গি, শব্দ উপমা ও র্রাপকন্পের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বকীয় প্রকৃতি; জীবনাস্বাদননন সম্পূর্ণ পৃথক ও ব্যক্তিপত চরিত্র— এক কথায় তাঁদের একান্ত, বিশিষ্ট ও উৎকট মৌলিকতা—যা তাঁ|দের সীমিত, খণ্ডিত ও একান্তভাবে নিজস্ব জীবনবোধের ফসল। তাঁদের এই বিস্ময়কর ‘মৌলিকতা’ এবং ‘স্বাতস্ক্রে’র নিরাপোষ একক ও স্ব-স্বভাবী প্রকৃতি তাঁদের জীবনকৌতূহলকে জীবনের বহু বিচিত্র পিপাসা ও প্রয়াসের বিপুল অবগাহন থেকে সরিয়ে এনে সীমিত ব্যক্তিত্বের স্বকীয় ও নিজস্ব পথে এগিয়ে দেয়। ফলে তাঁদের জীবনবোধ হয়ে দাঁড়ায় বিশেষভাবে স্বতত্ত্র ও একক-আপোষহীনরকমে মৌলিক অর্থাৎ খণ্ডিত। তাঁদের পরিপার্ৰ্ব্রে দেশ ও কাল্দ্ধৃত ব্যাপক জনসহঘের বিচিত্র ও বহ্মুখী চিন্তা ও অনুভবের সহজ প্রতিনিধিত্ব থাকে না তাঁদের মধ্যে। এ কারণেই তাঁদের অব্যবহিত জনগোঠ্ঠী তাঁদের রচনার পৃষ্ঠায় নিজ্েেের জীবন-প্রয়াসের অব্যর্থ ও সমার্থক প্রতিরাপ খুঁজে পায় না। ফলে তাঁদের রচনা স্বল্পসং্খ্যক প্রবুদ্ধ চিত্তের আংশিক শ্রদ্ধার্ঘ্য লাভ করলেও বৃহত্তর জনসং্ঘে জীবন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ায় অথথথীন ও অপ্রয়োজনীয়।

আবদুল মান্নান সৈয়দের মৌলিকতা তাঁর জীবনবোধের ক্ষেত্রে দুংখজনক গণ্ণি এঁকে দিয়েছে। তাঁর জীবনানুভূতি একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। তাঁর ক্রন্দন ও পিপাসা তাঁর একলার, তাঁর বিব্বাস ও ব্যর্থতা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়, তাঁর পারিপার্থ্বিক পৃথিবীর ‘চাল-ডাল-নুন, অন্ন-বস্ত্র-গ্হ, শস্য-স্বাস্থ্য-শিক্ষা, চাকরি-ব্যবসা’ অধ্যুষিত ‘ভুবনডাঙার’ মানুষের বিপুল জীবনপ্রবাহের সগে তার মিল সামান্য। ‘দরজা-জানালাবন্ধ করা’ একটা অড্রুত পৃথিবীর মনুষ তিনি। যখন সবাই চলে যায় ‘গলায় জড়িয়ে গলা গন্প্প করতে করতে মানবীর গ্tেপ’; বাইরে যখন জীবনের তুমুল উজ্জ্রল সুসমাচার মুখরিত, তখন এই নির্জন বিচ্ছিন্ন স্ব-স্বভাবী কবি আত্মগত নিঃসঙ্গতার অন্ধকার প্রদোষছায়ায় জীবনের জীর্ণ স্বস্তয়নেন নিয়োজিত :


এক আলো-জানালাহীন কূঠूঠির অদ্রুত নির্বাসন তাঁর বিধিলিপি, যা তাঁকে প্রতিমুহূর্তে চারপাশের ব্যাপক জনসমাজের বোধ-চৈতন্য-অনুভূতি-পিপাসা থেকে আলাদা করে এক ভিন্ন ও একগুঁয়ে স্বাতন্ত্রের অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ফলে নিশ্চিত উপলধ্টি:
‘কবিতা, আমার মুশকিল, কেন যে হল না লোকায়ত।’
অথবা
‘আমার কী দোষ, বলো, যদি বেরেেববেকে যায় যতোবার অক্মর লিখেছি?’
যখন ‘বিব্ব-বাংলার ঘরে-ঘরে’ আলোর উৎসব রট্তিত তখন নিজের ‘দীপহীন অন্ধকার ঘরে’ ‘নিজের আগুনে জ্বাল’ নন্ঠ্নকে উম্মুখ ও সক্রিয় রাখবার একান্ত ও নিবিষ্ট চেষ্টায় তিনি ব্রতী। বাইরের বিপুল ও বিচিত্র জীবনপ্রবাহের অজস্রমুখ কম্झোল তাঁর কাছে স্সুল, অকর্ষিত, বোধশক্তিহীন একজন মাংসাশী বর্বরের নির্বোধ অর্থশৃন্য ‘কোরাস’ শুধু। মানবতার বিপুল মহান সষ্ভাবনা ও ঐ্রশ্বর্যের প্রতি আস্থাহীন, অবিধ্বাসী তিনি। তাই ভয় :

## ‘সুত্রাং- সুতাং কোরাঙ্সর সদস্যই হবো?’

এর চেয়ে ঢের ভালো সেই একাকিত্ব- সেই দুঃ্সহ, দুর্বহ তবু প্রিয় ও আকাঙ্ফিকত একাকিত্ব :
‘বরং একন্লা করাー এ প্রর্থনা:’
যে বয়সে রবীন্দ্রনাথের মরো কবি বাইরের অবার জীবনপ্রবাহকে আলিঙনের কামনায় চারপাশের অবধারিত কারাগারের নির্দয় ও পাষাণপ্রাচীর ভেঙে পৃথিবীর পথে বেরোবার আকাজ্ফায় উন্মুখ, সেই সময় মান্নান ফিরে যেতে চান অন্ধকার, মলিন ও ঘিনঘিনে তাঁর সেই একাকিত্বের চক্ষুহীন ঘরের মাসরোধকারী সংকীর্ণতায়, যেখানে ‘বই হচ্ছে আজকালকার দরোজা-জানালা, আমি ঘরের দরোজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে ওর ভিতর দিয়ে বাতাস বওয়াতে চাই, আকাশ থেকে নীলিমা ঢেঁকে আনতে চাই।

মানবতার বিপুল ও বহ্মুখী বিকাশকে নিজের ভেতর শোষণ করতে পারেন নি মান্নান। তাই তাঁর জীবনবোধ এত সীমিত ও অপরিসর। জীবনকে তিনি দেখেছেন দেয়াল-ঘেরা সংকীর্ণ কুלুরির আলো-বাতাসহীন অপর্যাপ্ততার জগৎ থেকে- বাইরের বিশাল ও বহতা জীবনের সাবলীল পদপাত সেখানে অনাহূত অতিথির মতো সংকোচ এবং কুন্ঠায় অপরাধীর মতো প্রবেশ করে। মান্নানের সমস্যা এবং বিবাস একান্তভাবেই তাঁর ব্যক্তিগত পৃথিবীর সমস্যা ও বিধাস। অন্যদের জীবন-প্রয়োজন থেকে তা এমন উৎকট রকম্ম আলাদা, কুফুুরিগত, স্ব-স্বভবী ও বিশিষ্ট যে সাধারণ পাঠক তাঁর কবিতার কোনো বাস্তব

প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পাবে এমন আশা করা কঠিন। ব্যাপকতর জীবনবোধ্বর দ্বারা অন্তঠস্ট্ধা হয় না বলেই তাঁর কবিতার বক্তব্য এত অপর্যাপ্ত। সুম্পষ্ট ও সদ্থ্থক বক্তব্যের অভাবে তাঁর কবিতাকে যে প্রায়শই লক্ষ্যহীন উপমা-রাপকের সংকলন হয়ে উ১তে দেখা যায়, তার কারণ এই-ই। আমার বিষাস : প্রতিভা ও প্রসাধনস্সেকর্থ্যে যত উজ্জ্রল ও অনন্য উপচারেই সজ্জিত হোক এ কবিত, যত অনবদ্য উপকরণরাজিতেই অন্দ্দ্য হয়ে উל্রুক; যতঙ্ষণ পর্যন্ত ফলবান জীবনচেতনার দ্বারা আক্রান্ত না হচ্ছে এ শিন্প, ততক্ষণ অর্পপূর্ণ সফলতাকে স্পের্শ করা এ কবিতার পক্ষে অসম্ভব হবে।
‘জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা'র প্রথম পর্ব-‘শব্দের জ্যামিতি' এবং মোটামুটিভাবে সম্পূর্ণ কাব্যগ্রগ্থটি সম্বন্ধে আমার মোটামুটি ধারণা বিধৃত করলাম। এই কাব্যের দ্বিতীয় পর্ব-‘উড়ন্ত অনুভূতি অস্পষ্টতায় এবং তরল ও অপরিণত উচ্ছাাস্রাবল্যে ‘জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছে’র সমগোত্রীয়। এই পর্বে কবিতার উজ্জ্রন ও শাণিত সফলতা মাবে মাঝেে মুখ ঝিকিয়ে উঠলেও বক্তব্যের অস্বচ্ছত, জটিলতা, ক্যুয়াশা ও উদ্দেশ্যহীন অপ্রয়োজনীয় জিনিসের বাহুল্যে ও অসংংমে কবিতার উর্বর সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়েছে।

এই অংশের দ্বিতীয় কবিতানাট্য ‘বিষ্বাসের তরু’তে একটি মহৎ কাব্য পরিকম্পনা লक্ষণীয়। মাঝে মাঝে ঐৰর্যবান খণুও রয়েছে। এই কাব্যনাট্যের শেষপর্যায়ে উন্মত্ত কাঠুরেদের কুঠারের অবিশ্রাষ্ত উদ্যত আঘাতে উচ্চকিত ও সষ্ত্রম্ত বনভূমির আর্তনাদ ও বিশাল পতনের শব্দ জীবন্ত হয়ে উঠেছে শব্দব্যবহারের ধ্বনিময় সাফল্যে। কাঠুরেদের দুর্জয় ক্রোধ ও ধ্বংসোম্মাদনা ও বনভূমির ভীত, উৎকন্ঠিত আর্তি ও शহাকার আমাদের অস্তিত্বকে দীর্ঘকালের জন্যে সেই সর্বধ্বং্সী তাণডবলীলার ভয়াবহ ও শিহরিত ঘটনাস্থল করে রাথ্ :

ধিতাং কুঠার বাজ্, ধ্বংস করো বিধ্ধাসের তরু, আब সে সর্বতিাশূন্য যাকে পুরো চের়েছি ভিতরে, ধিতাং কুঠার নাচ, ধ্ধংস করো বিষ্যাসের তকু, রজ্ত্বুকে তীব্রনদ শ্রাবণণ মেঘের মাদলে, ধিতাং ক্যুর ম্রলে, ধ্বং্স করো বিষ্বাসের তকু, ধিতং কুঠाর বাজে, শক্ত কাঠে হৃদয় উপড়ে ধ্বৎস করো বিব্যাসের তকু, ভাঙ্গ বিপাসের তর্, শুन्य বুকে তাধৈ সুরমার জল ফুঁশে ওঠঠ জোরে, जাঙ্গ, ডেঙে ফ্যালো, মানবিক আদিম শিকড় থেকে বর্তমান ডালপালা ছিন্নভিন্ন করো ভেঙেেুরে ধিতাং ক্ঠুার চৈতন্নের, বাজ্জে, ধ্পণ্স করো তরু, উড়াই পিতার ভুন, বর্ম নির্দেশের পাতা দিড়ে ফ্যালো जাথে সুরমায়, ধ্ধৃস কর্রা বিধ্ধাসের তহু-

আমাদের কবিতার ক্ষেত্রে এই মপপের সাফন্য বিরল। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ কবিতার মতো এই কাব্যনাট্যেরও বক্ত্ব্য অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ, কুয়াশাময়। এতে পরিপূর্ণ কবিতার ফলন বিঘ্নিত হয়েছে বলে আমার ধারণা। শেষ কবিতানাট্য 'জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসার্র বক্ত্ব্য অংশ নতুনদ্বের নিচ্চিত আলো জ্বালাতে পারে নি সত্যি, কিন্তু এর কবিত্বময় ভাষা বাংলাসাহিত্যের স্মরনীয় লেখকদের সজ্েে শুধু তুলনীয়।
‘জ্যোৎস্ন-রোদ্রের চিকিৎসা’ গত এক দশকে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রকাশিত বিশেষভাবে উপ্লেখযোগ্য কাবগ্রগ্থগুলোর অন্যতম। অন্যতম দুটি কারণে। এক, এই কাব্যের সাফল্যের অশ্শ সমকালীন প্রায় «ে-কোনো কাব্যের চেয়ে বেশি। দুই, এই কাব্যের ব্যর্থতার পরিমাণও অধিকাশ্ সমসাময়িক কাব্যগ্রন্থের তুলনায় অধিক। আবদুল মান্নান সৈয়দের শক্তি এবং দুর্বলতা দুটোই তাঁর সমকালীন প্রায় সব কবির চেয়ে বেশি। ফলে অনেক উজ্জ্রল, সপরাগ অনিদ্দ্য কাব্যাংশের স্রষ্টা হাওয়া সর্ধ্ৰও ভারসাম্যময়, নিটোল ও পরিপূর্ণ কবিতার জনক হওয়া তাঁর পক্ষে সম্তব হয় নি। তাঁর চেয়ে অনেক কম শক্তিমান কবিও আমাদের কাব্যক্কেত্রে তাঁর চেয়ে সার্থকতর কবিতা উপহার দিয়েছেন। এসবের পরেও তাঁর কবিতা যে আমাদের বিশ্ময় ও কৌতূহলকে টম্মুখ রাখে তার কারণ : অनেক ত্রুটি, অক্ষমতা ও বিফলতা সর্ধ্রেও তাঁর কবিতায় সাফল্যের উচ্চতম শাখাকে ছোবার যে স্পর্ধিত আকাশচুন্ধী উদ্যোগ দেখা যায়, আমাদের চারপাশের আলোহীন ভবিষ্যৎহীন মাঝারির ভেদাভেদহীন দঙলে তা নিঃসসন্দেহে উজ্জ্রল ব্যতিক্রে।

ভবিষ্যতে মান্নানের কবিতা কোন্ পথে এগোবে, কোন্ খদ্ধ সাফল্যের শীর্ষকে তা ছুঁতে সক্ষম হবে, অথবা অদৃশ্য হবে কোন্ নামহীন প্রয়োজনইীন উৎরাইয়েーএই মুহূর্ত্ত তা বলা দুরু। তাঁর এযাবৎকালের কবিতা সমন্ধে শুধু এটুকুই বলা যায় : সমৃদ্ধ সার্থকতায় না প্পৌছোলেও তাঁর কবিতায় মৌলিক কবিতার লক্ষণসমূহ বর্তমান।

১৯90

## রফিক আজাদ-এর অসম্ভবের পায়ে

কোনো কাল যখন নতুন পালাবদলের চৌহদ্দিতে এসে দাঁড়ায়, নতুন ঋতুর সাথে অসং্খ্য নতুন অপরিচিত চেতনা, অপরিচিত দেলের অচেনা রাজপুত্রের মতে, সমজ জীবনের অঙ্গনে দেখা দিতে তরু করে, তখন, সেইসব অग্যুট্ট অলক্ষ্য অনুভূতিকে প্রথমবারের মতো জীবিত শব্দে গেঁথে নেবার ভার পড়ে প্রধানত কবির ওপর। মেটটমুটিভাবে কবি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি সমাজমানসের অঙনে নতুন চেতনার এই রক্তিম সংক্রামকে প্রথমবারের মতো অনুভব করেন উৎকর্ণ রক্জে, সেইসব জীবানুভূতিગুলোর ব্যাপারে সজাগ হন , যারা নিঃশব্দে, লোকচক্ষুর প্রায় অজান্তে, আমাদের সমাজশরীরে দেখা দিতে শুরু করেছে। অনেকটটা এ কারcেই সমজমানসের মাদুতম আলোড়ন বা অग্ফুটতম পরিবর্তন অন্য কোথাও ধরা পড়ার আগে কবিতাদেহে অমন সুম্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তবে সামাজিক ঋতুবদলের রোমাঞ্চকর খবর পরিবেশনাই কবিতার সবচেয়ে বড় কিং্বা শেষ কথা নয়-এটা কবিতার একটা অনিবার্য শর্ত। একজন কবি শেষপর্যন্ত তাঁর কালের বিব্বস্ত ছবিই আঁকতে পারেন-সচেতনভাবে বা নিজের অজান্তে। কবি যদি হন সাধারণ ও বিত্তহীন তবে স্বভাবতই তিনি হয়ে দাড়াবেন আপাতরম্যের উপাসক-ফ-ফলে যুগের বাইরের চেহরাটাই সুস্পষ্ট হবে তাঁর কবিতায়। কিস্তু যদি গভীরতর জীবনানুভব ছুঁয়ে থাকে তাঁর আঙুল, বোধি হয় বেদনাময়, তবে তাঁর কাল্েের পিপাসা যষ্ত্রণা ও পরিপূর্ণতাকেই তিনি আঁকবেন মহত্তর অভিধায়— স্বকালকে তিনি সর্বকালের প্রতিনিধি করে তুলতে পারবেন।

## ২

ষাটের দশক আমাদের সামাজিক অঙ্গনে এসেছিল আশীর্বাদ ও অভিশাপ নিয়ে। একদিকে বিত্তের বিপুল সজ্তাবনায় স্পন্দিত হয়েছিল সমজজীবনের চৌহদ্দি, অন্যদিকে অবারিত সুলভ যুদ্রার দর্পিত প্রবেশ নতুন সচ্ছলতার সঙ্গে নতুন ও অপ্রতিহত পাপ বয়ে এনেছিল আমাদের জাতির জীবনে। সুকুমার মূন্যবোধের ওপর হাত রেখেছিল হত্যাকারী অবছ্ষয়।

ঐ্বর্যের আশ্ফালনে, বর্বরের দম্ভে, আপাতরকমের ফেনিল বন্দনায়, ক্লেদে ও কদর্যতায় ষাটের দশক একদিকে যেমন আবিল, ঠিক তেমনি, ওই সময়কার অধঃপতনের ত্রন্দনে, আত্মক্লেদের গ্নানিতে, নৈরাশ্যে ও নিঃস্বতায় তা বেদনাময়। ষাটের দশকের কবিত, এই কারণেই, সা্ভাবনা ও পরাজিত বিবেকের স্বপ্নে ও বিকারে, অ্রন্দনে ও কামনায় অমন স্ববিরোধী।

সমাজজীবনের এমনি এক পালাবদলের কালে রফিক আজাদ কবিতা লিখতে শুরু করেন। শুধুমাত্র কবিতা লিখতে শুরু করেন বললে সবটা বলা হবে না। তিনি ছিলেন ওই নতুন সময়ের সবচেয়ে ও অনিবার্য সন্তান। যাটের দশক বলতে যে ক্রেদ এবং কদর্যতার ছবি আমাদের চোথে ভাসে, ষাটটর রূফিক প্রায় তারই প্রতীক। যে পচন এবং বিকার, রোগ এবং বৈকল্য ষাটের দশককে নিঃশেষিত করেছেল, যে কালো অবক্ষয় আমাদের সামাজিক অগনের বুকের ওপর কঠিন ও নিথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, রফিক তারই প্রতিভূ। তাঁর এই পর্বের কবিতাগ্রন্থ ‘অসম্তবের পায়ে’ সেই প্রতিকারহীন অষঃপতনের কান্নায়, আত্মক্লেদের গ্লানিতে আগাগাড়া আবিল ও অশ্রময়—অবধারিত পচন থেকে অম্লান উদ্ধারের দিকেদুর্লভ অথচ ঈপ্সিত, জপ্রাপনীয় তবু প্রার্থিত অসম্তবের পায়ের প্রতি নতজানু:
‘পদাঘাত মোঘমান নই-
পদাশ্রিত : হে মাধ্বী, তোমাতেই পুঁতে রাথি আয়ু।’
রফিক আজাদের মধ্যে একট। ‘স্পর্শকাতর যৌবনকেে দেখ্খেছিলাম আমরা, একদিন। তাঁর যুগের পাপ এবং যন্ত্রণা তাঁকে, তাঁর সতীর্থদের মধ্যে, সবচেয়ে বেশি বিস্রস্ত ও বিষণ্ন করেছিল- ওই যন্ত্রণা ও ক্লেদের রক্তিম ও ব্যথিত বর্ণনা, এজনোই, তার কবিতায়, অতখানি উজ্জ্ৰল। তাঁর প্রথম কবিতার বই ‘অসষ্ভবের পায়ে’র ভেতর এমন একজন যষ্ত্রণাকাতর যুবককে দেখতে পাই, জীবনের স্বাস্থ্যময়তা যাকে প্রত্যাখ্যান করেছে-আর যে দু০স্বপ্ন-আক্রান্ত, অম্লান উদ্ধারের "দ্বারে এসে পড়ে আছে কনকনে শীতের রাত্রিতে" আর তার সামনে "ঠা ঠা হাসে অন্ধকার। আর প্রবেশ-নিষ্বে বলে জ্ৰলে এক রক্ত-চক্কু বাল্ব।" [ হে দরোজা]

চার পাশ অগভীর অস্বচ্ছ অমিল জলরাশি।

এথন পাবো না আর সুহ্ততার আাকাষ্কার থ্থই।
[ नগর ধ্মংসের আগে]
তাঁকে ঘিরে যা দাঁড়িয়ে আছে তা এক পতিত লাম্পটগ্র্তস্ত সময়-যে অজন্মা দুরাহ কালে কোমল স্বপ্নেরা উধাও-আর সে ওঠ্ঠহীন উদ্ধারহীন আবিলতার ভিতর :

এ গ্রহের কে৬ হায় প্রকৃত আন্দ্দকে জনলো না
ওভতl ও মৃত্ুকে জনলো না

বিষাদ ও ম্ত্যুকে জানলো না মুট্তি ও ম্ত্যুকে জানলো না অন্বেষণকে না, হৃদয়কে না, মেধাকে না ভালোবাসাকে না।
তাঁর যুগের মতো, তাঁর অয্লান হূদয়ও হয়েছিল ওই পাপের দুরপনেয় শিকার, তাই অপচিত অন্ধকার থেকে আলোময় মুক্তির কামনা তাঁর কবিতায় অমন তীব।

ষাটের দশকের ক্রেদাক্ত ছবি এঁরেছিলেন রফিক আজাদ-সে প্রতিশোধপরায়ণ ক্লেদ তাঁর কবিতাকেও আক্রমণ করেছিল। একটা আবিল উদ্টুট গুমোট আবহাওয়া ঘিরে রেখেছে তাঁর কবিতাকে। র্রপকন্পগুলোও প্রায়শ যৌনতাক্রান্ত : (১) অথচ অন্যেরা জানে :/ লাম্পট্যে সে মুঘল সয্রাট; নির্বিবেক বদমাশ,/ ঘৃণ্য গণিকালয়ের সন্ত!- যদিও জানে না কেউ/ নবুয়ত-প্রাপ্তিকালে পয়গশ্বরের মতো সে শিউরে ওঠে। অন্তরছ গণিকাবৃন্দের নষ্ট উরুর আঘ্রাণে [কবি]। (২) আলোকিত রাস্তাগुলো তাদের পাতলা পেটটকোট খুলে আমায় আল্ষান করছে, অলৌকিক [শরীরী পুতুল]। (৩) কিংবা নিরুপায় ছুটে যাই বারের নৈঃসঙ্গ্য থেকে/ সিফিলিসাক্রান্ত কোনো গণিকার ঘরে, মধ্যরাতে [জন্মদিনের জর্নাল]। (8) ফিরে যাই/ ব্যর্থ মনোরথ। হে দরোজা, বাহ্ঞ্ঞানশূন্যতায়,/ উন্মাদর অহংকারে তবু তোমাকে আযোনি-আত্যা/ অনুভবে ধরি [হে দরোজা]।

ষাটের দশকে তাঁর কবিতা রুগগণণতা ও অল্লীলতার অভিযোগে যে অমন সার্বিকভাবে নিন্দিত হয়েছিল, তার কারণওএ-ই। আর এইটে আরো বেশি করে হয়েছিল ওই সময়কার রক্ত্কক্ত মুখাবয়বের যথার্থ ছবি তিনি ফোটাতে পেরেছিলেন বলেই। কিল্তু একজন সহৃদয় পাঠক, যিনি বাইরের এইসব বর্ণিন, উজ্জ্রল আপাতরম্যের আবরণ তুলে ভেতরের প্রকৃত দৃশ্য দেখতে পারেন, তিনি এই আপাত আবিলতার পেছনে আলোবপ্পত্যাশী একটি আআরার কন্ঠম্বরই শুনতে পারবেন :
"হে নরো, হে নারি,/ দ্যযথো, এক্টা মানুষের চোখে ঘুম নেই, রাত্রি কেড়ে নিয়েছে নিদ্রা তার- আর/ তোমরা কি গভীর মজা লুঠছে! একটি মানুষ তার কন্ঠমমণি সাঁড়াশির/ মতো ছাতে চেপে ধরেছে, বেদনায় কুঁকড়ে যাচ্ছে, ... ট্রাক চাপা-পড়া কুকুরের মতো থ্থেতলে যাচ্চে; অথচ তোমরা, ছে নরো, হে নারি, স্বার্থপর নিষ্ুুরতায় তাকে উপেক্যা করছে; মোজেস, মোহা্্মদের মতোই অমন ছিলো তার আত্মা।"

মৃত্যু আর বৌনতা তাঁর কাছে জীবনের এপিঠ ওপিঠ, প্রেম এবং মৃত্যুচেতনা সমার্থক। যে ঘাতক সময় ভালোবাসার উজ্জ্qলিত কামনাকে ক্রূর পাশব হাতে যৌনতার আবিলতায় প্রতিকারহীন ঠেলে দিচ্ছে, সে বৌনতা মৃত্যুর নামান্তর নয় তো কি? ওই নিশিত অর্থহীনতাবোধের সংক্রামেই তাঁর কবিতায় যৌনতা অমন নৈরাশ্য-আক্রান্ত

হে মহিলা অম্লান গোলাপ, বিবর্ণ বিকেলে তুমি
ম্ত্যুকেই জেনেছো কি সর্বশেষ প্রিয়জন বলে?
স্থির জেনো, প্রসাধিত হে আমার প্রফুল্ম প্রতিমাকোমন ও মোলায়েম স্থানগুলি তোমার তনুর শক্ত ও নীরক্ত হবে, ক্রমান্বয়ে, কোনো একদিন। একদ্দ তোমার ঐ অকৃত্রিম ওষ্ঠাধরুনিমা অতর্কিতে তার আক্রমণে আজকের মতো সাদা হয়ে যাবে— প্রত্প্পিভ নিতম্ব তোমার, স্বচ্ছতম উরুসষ্ধি, ছে মধুর মহিনা, কদর্য পুরুষকেও আকর্ষ্ষণে, হায়, ফমতা হারাবে যেনো সেইদিন। [ জন্মদিনের জর্নাল]

তাঁর কবিতার এই মৃত্যু-আক্রান্ত রূপটি অনুভব করতে না পারলে এ-কথা বোঝা সম্ভব হবে নাকেন তাঁর কবিতার বিষয়গত অধঃপতনও এতখানি মহত্ব্বয়-যার ফলে তা শক্তিমান কবিতার উপযোগী উপকরণ।

## $\checkmark$

‘অসম্ভবের পায়ে’র নতুন বিষয়ের মতো এর ভাষাও ছিল সে-সময়ের পক্ষে নতুন। কেবল নতুন নয়, দুুসাহসী। সে-সময়কার গতানুগতিক শব্দের ভিড়ে তাঁর শব্দেরা নতুন টাকার উজ্জ্রলতায় ও ঝনৎকারে চমক জাগিয়েছিল। আর এটা হয়েছিল তাঁর কবিতা নতুন সময়ের জীবনানুভূতিতে সঠিকভাবে অন্তoসন্ত্বা ছিল বলে। অনেক উষ্ণ অনাস্বাদিত পুলক, অনেক উত্তপ্ত রক্তিম জীবনচেতনা তাঁর কবিতায় শিল্পায়িত হয়েছে অনিবার্য সজীব শব্দে। ভাষার উদাহরণের জন্যে দ্বিতীয় দফা উদ্ধৃতি আহরণ নিষ্প্রয়োজন। সচেতন পাঠক এ-যাবৎ উদ্ধৃত বাক্যগুলো থেকে তাঁর শব্দপ্রতিভার নমুনা পেয়েছেন।

প্রসংগত একটা কথা উল্লেখ করা দরকার যে, সে-সময়কার কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে রফিকের নতুনত্ব যেসব জিনিসের কাছে ঋণী, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর ওপর বুদ্ধদেব বসু অনূদিত বোদলেয়ারের কবিতার প্রভাব। শু রফিক আজাদ নয়, সামগ্রিক্াবে ষাটের কবিতা, কি এখানকার কি পণ্চিমবঙ্গের, এই বুদ্ধদেবীয় বোদলেয়ারের কাছে ঋণী। বোদলেয়ারীয় নিঃসঙ্গতা, যন্ত্রণাবোধ, দুংখ, পাপ-চেতনা ও বিষাদগ্রস্ততা— এসব ষাটের প্রায় সব কবির মতো রফিক আজাদকেও আক্রান্ত করেছিল। তবে অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য যে তাঁর ওপর এ প্রভাব ছিল প্রায়

সর্বাত্মক- প্রায় আপাদমস্তক আচ্ছন্ন হয়েছিলেন তিনি এই মানসতার দ্বারা, যার ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ষাট দশকের বোদলেয়ারী মানসিকতার অনিবার্য বাত্नাদেশীয় প্রতিনিধি। ১৯৭০ সালের দিকে তরুণ সমালোচক মাহবুবুল আলম ‘কন্ঠস্বরেরে’ ‘অন্তরু দীর্ঘব্বাস-এর (‘সম্ভবের পায়ে’ বইটি ওই নামে বের হবে বলে তখনকার পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছিল) প্রকাশপপূর্ব আলোচনা করতে গিয়েও অনুরূপ ইপ্গিত করেছেন। তাঁর ভাষায় : "কিছু কিছू শব্দ, যেমন দরোজা, মধ্যরাত, জাদুকর, অন্ধকার, আত্মা, মৃত্যু, উজ্জ্রল, অন্তরগ, রাত্রি, আলোকিত, নিিসসঙতা, গোলাপ, অলৌকিক রফিকের কবিতায় পৌনঃপপুনিক বিচরণ করে (সমরণীয় বোদলেয়ার)।

## 8

‘অসম্ভবের পাঁ্য’’ কাব্যগ্রন্থে ষাটের দশকের ছবি এঁরেছিলেন রফিক আজাদ, ওই দশকের পাপ ও পবিত্রতার। যদি যাটটর দশকেই এই কবিতাগুলো গ্রন্থিত হয়ে বেরোতে পারত, তবে, এই বইয়়র মধ্ধ্যে ওই সময়কার বিক্ষত মুখ্ছবিকে সমকালীন পাঠকেরা রক্তময় পরিপূর্ণতায় প্রত্যক্ষ করতে পারতেন-এ বই চিহ্তিত হয়ে যেত নিপতিত সময়ের সবচেয়ে প্রতিনিষিত্বকারী গ্র্থ হিসেবে। কিল্তু দুহ্থের বিষয়, তা হয় নি। বইটি প্রকাশিত হয়েছে ন্যায়সংগতত সময় থেকে অনেক দেরি করে-১৯৭২এ। যখন প্রক্যািত হয়েছে, তখন রফিক আজাদ যে সময়ের অষণবসিত চিত্র ঞ্ৰেছিলেন, সে সময়, আমাদের জীবনের অনেক সোনালি মুহূর্ত্রে সছ্গে ইতিপৃর্ব্ই অতীতের উৎরাইয়ে হারিয়ে গেছে এবং নতুন জীবনাগ্রহে স্পদ্দিত নত্ন কাল নতুন ভাষায় এবং শব্দে ক্থা বলে উঠেছ্, এমনকি তাঁর নিজ্েের কবিতাতেও। আর এরই ফলে নতুন সময়ের নতুন সমস্যা ও সম্ভাবনায় উচ্চকিত পাঠক এই পুরোনো সাফল্যাটির মৃল্য্যয়নেে পরিপূর্ণ মনোযোগ দেবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। মাহ্বুবুল আলম তাঁর পৃর্ব্বাক্ত আলোচনাট্তিতে ১৯৭০ সালেই এ ব্যাপারে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে नিখ্খেছলেন : "《ে রচনারীতিতে আলোচ্য অপ্রকাশিত গ্রন্থের কবিতাগুচ্ম রচিত, তা ইতিমধ্যৌ প্রাচীনতা লাভ করার পথে। সুতরাং কথিত পুস্তকের প্রকাশনার জন্যে যে জরুরি অবস্থার উদ্বব হয়েছিল, তার গুরুত্ব প্রাকৃতিক নিয়ম্মই উপশমিত হচ্ছে।"

প্রকৃতিরাজ্যের সময়োচিত ফলোৎপাদনের মতো কবিতাজগতে কবিদের গ্রন্থ প্রকাশ ব্যাপারটি যথাসময়ে না ঘটলে তা যে কী অহেতুক খেসারতের কারণ ঘটাতে পারে, রফিক আজাদের ‘অসম্তবের পায়ে’ তার দ্ষ্টান্ত হয়ে থাকল। খুশির কথা, তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘সীমাবদ্ধ জলে সীমিত সবুজ্জের বেলায় এ ভুল ঘটে নি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের মাঝখানকার কয়েক বছর কবিতা রচনা থেকে তাঁর স্বেচ্ছানির্বাসনের কাল- এই দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন বিরতি এই দুই বইকে বিষয়-প্রকরণের দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলেছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রস্থের বিষয় অধঃপতিত

সময়, দ্বিতীয় গ্রন্থের : জাগ্রত দেশকাল। বললে কি খুব ভুল হবে যে দুটি আলাদা ভাষায় ও শব্দে এ বই দুটি রচিত— দুটি প্রায় যোগাযোগরহিত ভিন্ন মানুষের আলাদা জীবনচেতনার উৎসার ?

আমার এ আলোচনা অ্বশ্যই রফিকের কবিতার মৃল্যায়নের কোনো সার্বিক উদ্যোগ নয় । মনেও হয় না একজন কবির কোনো একটিমাত্র কাব্যের ওপর নির্ভর করে তা সষ্ডব, বিশশষ করে রফিকের মতো একজন কবির- যিনি ইতোমধ্যেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের পর দ্বিতীয় কাবগ্রণ্থে এসে সম্পূণ্র নতুন ও স্বতন্ত্র ভাষায় কথা বলতে সক্ষম হয়েছেন। তবু এ আলোচনা শেষ করার আগে রফিক আজাদ সম্বল্ধে অন্তত একটা কথা বলে নিতেই হবে। রফিক আমাদের সেই বিরল কবিদের একজন যাঁরা কবিতার ফর্ম্রের ব্যাপারে অসাধারণ সজাগ। কবিতায় শুদ্ধ সারাৎসারকে উপহার দিতে চান বলেই তিনি কবিতায় সহহতি ও নিটোলতাকে সনিষ্ঠভাবে অন্বেষণ করেন। তাঁর কবিতার বিরূদ্ধে অনেক অভিযোগ রুজু করা চলে, অনেক স্থলন-ক্রুটি দেখানো সষ্ভব। সাংগীতিক অনটনে তাঁর কবিতা অনেকখানেই নীরক্ত ও নিষল, এ-ক্থা অস্বীকার করা যাবে না। উজ্জ্রল তীব্র আবেগস্পন্দনে উচকিত নয় বলে রফিক আজাদের কবিতা মূল্যবান কাব্যোপচার নিয়েও প্রতিভাবান মাঝারিত্বকে অনেকখানেই ডিঙ্েেতে পারে না। এসব অভিযোগ উঠেছেও তাঁর বিরুদ্ধে-হয়ত্তা ওঠানা চলেও। কিন্তু শিথিলতার, আতিশয্যের, অমনোযোগের, অব্যস্পাপনার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে অচল। নিপুণ যত্নে, বাল্ল্য সরিয়ে, সবরকম আতিশয্য মুছে, তিল তিল করে, চেতনার অসংকলিত উপাদান থেকে তিনি তুলে আনেন কবিতার সংহত শরীর। যতদূর মনে করি এই সহহতির্চায় তিনি সচেতনভাবেই মাইকেলের আদর্শ অনুসারী এবং কাব্যকুশলতার অন্যান্য অনেক সাফল্যের মতো এই দুর্লভ সংহতির কারণেই তিনি আমাদের প্রথম সারির কবিদের অন্যতম।

[^7]স্ম্ তিচারの মূ ল ক র চ না

## জাহানারা ইমাম

পঞ্চাশের দশ<ে আমরা যখন বিব্ববিদ্যালয়়র ছার্র, জাহানারা ইমাম তখন ঢাকা শহরের সুচিত্রা সেন। সেকালে, সেই পঞ্চাশের দশকে, প্রতিটা বাঙালি মেয়েই সুচিত্রা সেন হতে চাইত। নায়িকা হিশেবে জনপ্রিয়তায় সুচিত্রা সেন তখন তাঁর শিল্পীজীবনের শীর্ষে। বাঙালিরা তাদের আরাধ্য নারীর ভেতর বে দুর্লভ গুণগুলো খুঁজে বেড়ায় এবং ভবিষ্যতেও そूঁজবে বলে মনে হয়—সৌ্দর্যে, ব্যক্তিত্বে, পরিশীলনে এবং মাধুর্যে তিনি ছিলেন তার নিকটতম উপমা। এখন চলচ্চিত্রের যুগ শেষ হয়ে টেলিভিশনের উত্তেজনামুখর ছোট পর্দার ক্মিপ্রটট্ন অপসৃয়মান যুগের পদপাত ঘটেছে। এমন যুগে সারা জাতির শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় অভিষিক্ত, আরাষ্য এবং অপ্রাপনীয় এমনি কোনো সর্বজনীন পরমাকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে বলে মনে ছয় না।

এমন পরিস্থিতিতে দেশের প্রতিটা মেয়ের সুচ্চিত্রা সেন হয়ে ওঠার আকাষ্ফ্ষা থাকা অবাস্তব নয়। ছিলও তাই। তাঁরা সুচিত্রা সেনের ঢঙে শাড়ি পরতেন, খোপপা বাঁধতেন, মাথার মাঝ বরাবর সিথি করে সামনের চুনগুলোকে দুদিকে আলতোভাবে উচিয়ে বিছিয়ে দিতেন এবং তাঁরই মতোই দ্পু ঋজু গ্রীবা ঈষৎ হেলিয়ে বিনীতা অপরূপা হতে চাইতেন। জাহানারা ইমামের সঙ্গে সে-সময়ের অন্য মেয়েদের পার্থক্য এখানে যে, তাঁরা সবাই সুচিত্রা সেন ‘হতে চেয়েছিলেন’, আর জাহানারা ইমাম তা ‘হয়েছিলেন’।

প্রথম দিন জাহানারা ইমামকে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কী করে কোলকাতা থেকে এত দূরে, এই ঢাকা শহরে, অবিকল একই রকম একজন সুচিত্রা সেন থাকতে পারেন, যিনি পর্দার অলীক নায়িকা নন, একজন বাঙ্তব মানুষ, তারই মতো হেঁটে ফিরে বেড়ান, ছাসেন, ক্থা বলেন! বাঙালিরা নানা জাতির সমাহার। একজনের সঙ্গে আরেকজনের চেহারার মিল নেই। প্রত্যেকের ভেতরেই ভিন্ন ভিন্ন জাতিগত বৈশিষ্ট্য আলাদা অগ্গপ্রত্যঙ্গে অমিলভাবে ছড়িয়ে আছে। আমার ধারণা আজ পৃথিবীতে যতজন বঙ্গভাষী আছে ততজন আলাদা চেহারার বাঙালি আছে। তবুও মাঝেমাঝেই বাঙালির সমিল অবয়ব আমাকে বিম়ঢ় করে। আমি এ যাবৎ বাংলাদেশে অবিকল শেখ মুজিবের মতো দেখতে অন্তত তিনজন মানুষ দেখেছি।

আমরা যখন এম. এ. শেষ পর্বের ছাত্র, তখন, উনিশ শ ষাট-একষট্টির দিকে

হতবাক হয়ে দেখলাম, সেই সুচিত্রা সেন, আমারই বিভাগে, বাংলায়, এম. এ. প্রথম পর্বে এসে ভর্তি হয়েছেন। তিনি তখন সম্ভবত সিদ্ধেব্বরীর কেনো মেয়ে-ক্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বা শিকিকা। বি.এ. তিনি অনেক আগেই পাস করেছিলেন, নানান কারণে এম.এ. পড়াটা হয়ে ওঠেনি, সেটা শেষ করে নিতে চান। সামনাসামনি একজন চলমান সুচিত্রা সেনকে রোজ রোজ দেখতে পাবার কথা ভেবে উৎসাহিত হলাম।

দিন কয়েকের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ এল। সে সময়কার বিব্ববিদ্যালয়ের কলাভবন ছিল মেডিকেল কলেজের দক্ষিণ অo্শ জুড়ে, যার পুবধারের বিববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সহসদের অফিস, এখন হাসপাতালের জরুরি বিভাগরক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন রোগীদের যষ্র্রা আর কাতরোক্তির অবিশ্রাম আর্তনাদমুখর চোহদ্দি। আর আমাদের সেই শ্রেণীকক্ষগুলো, যেখানে আমাদের রক্তিম স্বপ্নেরা এক এক করে পাপড়ি মেলেছিল সেগুলো এখন দুুস্বপ্নগ্রশ্ত রোগীদের ওয়ার্ড। আর কলাভবনের আঙিনার মাঝখানটার যে আমতলা থেকে একদিন ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল সেই আমগাছের চিহ্ আজ কোথাও নেই।

বাংলা বিভাগের পাঠকক্ষের বারান্দা দিয়ে আমরা জনাতিনেক ছাত্র হেঁটে যাচ্ছিলাম, তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই কথা তুুু হল। তাঁর ফুটফফূটে সুন্দর জীবন্ত ত্বক তখনো তাঁর সারা অবয়ব জুড়ে বিভা ছড়াচ্ছে। আমদের দলের একজন তাঁর পরিচিত ছিল, তাকে দেখে নিজে থেকেই কথা শুরু করলেন তিনি। এক-দ্দুই বার আমিও কথাবার্তায় যোগ দিলাম।

প্রতিটা মানুষের জীবনে, বিশেষ করে তরুণ বয়সে এমন একটা সময় যায় যখন নিজের মুখটাকে সবার সামনে বাল্বের মজো উচু করে তুলে ধরতে সাধ জাগে। নিজেকে সবার সামনে পরিচিত স্বীকৃত প্রতিষ্ঠিত দেখার ইচ্ছায় ছছদয় উম্মুখ হয়। সবাই আমার দিকে একটু তাকাক, আমাকে এবটু লক্ষ্য করুক, চোvে সপ্রশংংস বিস্ময় ফুটিয়ে একআধটু উচ্ছ্সিত হোক, এমনি একটা আকাক্ফা ভেতরে ভেতরে আকুলিবিকুলি করতে থাকে। আমার মনে হয় কেবল ঐ বিশেষ বয়সে নয়, সব বয়সের মানুষ্েের ভেতরেই কাজ করে ব্যাপারটা, জীবনের সাফন্যের মাত্রার সঙ্গ সঙ্গে বয়সের বিভিন্ন পর্বে এর চরিত্র আর তীব্রতার পার্থক্য হয়। আমি তখন অপরিচিত মফস্বল থেকে আসা নাম-পরিচয়হীন তরুণ, আমার ভেতর এই উৎসাহ এব-আধটু বাড়াবাড়ির পর্যায়েই হয়তো ছিল। সবখানেই নিজেকে একটু রঙ চড়িয়ে ফুলিয়ে ফঁাপিয়ে তুলে ধরার ইচ্ছ মাঝেমাঝেই সহনীয় মাত্রা ছাড়াত। কে কী ভাবছে বो বলছে তা নিজেকে বুঝ্রে দিলেও সেখানে বোকামি, আকাক্ফাটকে অবাধে পুরোপুরি তুলে ধরা যাবে না।

তাঁর কাছে নিজেকে কেউকেটা প্রমাণ করার নেশা বোধহয় একটু বেশি মাত্রাতেই পেয়ে বসেছিন। इঠাৎ কথায় কথায় কী একটা ব্যাপারে একটা জাকালো মন্ত্য করে বসেছিলাম। আমার এই ছোট্ট নিরপরাধ কথাটা আমার জন্য যে কতখানি দুর্ভ৷গ্য বয়ে আনতে পারে, ভাবতে পারি নি। আমার কথা শেষ হতে পারল না। প্রায় সম্পূর্ণ

কারণহীনভাবেই ফেটে পড়লেন তিনি। তাঁর চেহারা পাল্টে গেল। মুখ নির্মম হয়ে উঠল। আমার উক্তিটিকে তিনি নির্দয় চাবুকে ছিন্নভিন্ন করে চললেন। যেন তার ওপর অনুষ্ঠিত কোনো জগৎ-ব্যাপী অন্যায়ের কিপ্ত প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন তিনি। তাঁর চোখ থেকে উত্তপ্ত তীব্র আগ্নেয় হলকা আমি বেরিয়ে আসছে দেখতে পেলাম।

আমি জানি না আমার কী ত্রাটি হয়েছিল। আমি কি না-জেনে তাঁর জীবনের করুণ ও অসহায় কোনো জায়গায় অযাচিত আঘাত করেছিলাম ? সে যাই হোক, তাঁর সেদিনকার সেই নির্মমতা আমার কাছে ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় নি। বরং স্নায়ুর উত্তেজনা ঘটিত একধরনের নিয়্ত্রণহীন অসুস্থ মানসিক অবস্থা বলেই মনে হয়েছিল।

রাগলে কাউকেই সুন্দর দেখায় না, এমনকি সুচিত্রা সেনদেরও নয়। ওটা হতে পারে শিন্পের মঞ্চে, যেখানে ক্রোধকে মধুররূপে ফুটিয়ে তোলা হয়। বাস্তব জীবনের রাগ সবসময়ই দৃষ্টিকটু। আমাদের ঢাকার সুচিত্রা সেনকেও সেদিন আমার কাছে সুন্দর মনে হয় নি। তাঁর কন্ঠস্বর শুনে কিছুক্ষণ আগেই হতাশ হয়েছিলাম। তাঁর ক্রোধ আমার সেই হতাশাকে আরও প্রকট করে দিল।

আগেই বলেছি আমি তখন মফস্বল শহর থেকে আসা নিতান্ত গোবেচারি তরুণ। একটা ग্ত্রীবর্জিত পৃথিবীতে আমাদের শৈশব কেটেছে। সুন্দরী অত্যাধুনিক মহিলা দূরের কথ্থা, সাধারণ আটপ্পৗরে মহিলা দেখার সুযোগও প্রায় আমাদের ছিল না। নারী মাত্রই তখনো আমাদের কাছে দেবী। সুন্দরী রমণী দেখার যা একটু-আধটু সুযোগ ছিল তা কেবলই সিনেমার পর্দায়। সেখানে আমাদের স্বপ্নের সবকিছুই ঘটতে পারে। সে জগৎ অবাস্তব। রাগও সেখানে সৌন্দর্যময় ও অনিন্দ্য। কিস্ত্ত বাস্তব সুন্দরী তাই বলে এত क্ষমাহীন, এত নির্মম হবে ? আত-অ-অমাননার কষ্ট আমার ভেতরটাকে ক্রিক্ষত আর অবসন্ন করে তুলল। মানবীর সৌন্দর্য আমাকে সষ্ত্রস্ত করে তুলল। সেই মানসিক বৈকল্য কাটাতে আমার অনেক সময় লেগেছিল।

আমার ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমি আমার চারপাশে অনুভূতিসম্পন্ন ও প্রতিভাবান মহিনা কমই দেখেছি যিনি মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ। এমন অববেকী, হৃদয়হীন আর অত্যাচারী এই সমাজ, এমন নিষ্ঠুর আর বর্বরোচিত যে, মহিলা তো দৃরের কথা, প্রতিভাবান পুরুষদের পক্ষেও এই সমাজে মানসিক সুস্থুতা বজায় রাখা কঠিন। প্রতিভাবান মানুষদের চৈতন্যজগৎ এমনিতেই সাধারণ মানুষদের চেয়ে দীপ্র ও দ্যুতিময়। তাদের অনুভূতিশীলতা ও স্পর্শবাতরতা তুলনামৃলকভাবে বেশি। অ্্প আঘাতে এরা ক্রুকড়ে যায়। তাদের ইচ্ছা ও স্বপ্ন, প্রাপ্য ও প্রাপ্তি সাধারণ মানুষ থেকে বিপুলভাবে আলাদা। এই পথথিবীকে পান্টে যারা নতুন পৃথিবী তৈরি করবে, ভিন্নপথে মোড় ফেরাবে, ধরেই নিতে হবে তাদের চাওয়া-পাওয়া চেতনাঅনুভুতি ঠিক চারপাশের দশটা একাকার মানুষ্রে সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না। কিন্তু সমষ্টির হিতের নামে এই মূঢ় ভেদাভেদহীন ভিড়ের জগৎ, কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এইসব অনুভূতিসম্পন্ন ও স্পর্শকাতর মানুষদের ওপর এমন অমানবিক

অত্যাচার চালায়, নিজ্রেরের সাধারণত্বের স্দূল আস্তিনের নিচে তাদের একাকার করে ফেলার জন্যে এমন নিষ্ধৃতিহীন ও পাশবিক চাপ দিতে থাকে যে তাঁরা ধীরে ধীরে মানসিক সুস্থত হারিয়ে ফেলতে শুরু করে।

প্রতিভাবান মানুষেরা এমনিতেই একটু তেড়িয়া। তাঁরা যুদ্ধপ্রিয় ও কলহপরায়ণ। উন্নততর কিছু করতে চায় বলেই এরা চারপাশের অমানবিকতার সঙ্গে কলহপরায়ণ। শক্তিমান বলেই যুদ্ধপ্রিয়। চারপাশের বিবেকহীনতা এবং অন্যায়ের সঙ্গে তারা বিরতিহীনভাবে যুদ্ধ করে চলে। কিন্তু আমাদের সমাজের বিপুল সং্খ্যাগরিষ্ঠের স্বুল ও অকর্ষিত আক্রমণ তাঁদের ক্রমাগতভাবে রক্তাক্ত ও ফ্ষতবিক্ষত করে ফেলতে থাকে। পুরুষেরা তবু তাদের শক্তিশালী সামাজিক অবস্থানের কারণে এই হামলা উৎরে কোনোমতে হয়তো মানসিক ভারসাম্য জিইয়ে রাখতে পারে কিন্ডু মহিলারা প্রায়শই ভেঙে পড়ে।

এই সমাজে আজও পর্যন্ত সম্মানজনক মানুষ হিশেবে একজন নারীর কোনো অবস্থান নেই। আদর্শ স্ত্রীর গুণপনা তুলে ধরতে গিয়ে মহাভারতে কৃষ্ষের স্ত্রী সত্যভামাকে দ্র্রীপদী বলেছিলেন : সফন্ন স্ট্রীর একটা গুণ হবে, সে গুতে যাবে সবার শেষে, উ১বে সবার আগে। নারীজীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে এইসব ধারণা আজও অবিকল একইরকম। আজও এ সমাজে একজন নারীর কোনো সামাজিক ভূমিকা নেই। তার শ্রম বা জীবনপাতের অর্থনৈতিক মৃল্য বা স্বীকৃতি নেইরবীদ্দ্রনাথের ‘নিক্ফৃতি’ কবিতার সেই গৃহবধৃর মতোই রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধার অর্থহীন চক্রাবর্তের ভেতরেই তার জীবন নিঃশেষিত। আজও আমাদের সমাজের একজন মেয়ে, সে যত বড় বা বৈতবশালী পরিবারেরই সন্তান ছোক, যখন স্বামীর ঘরে ঢোকে, তখন দাসী হয়েই ঢোকে। সামাজিকভাবে পুরোপুরি অস্তিप্রহীন অবস্থানহীন এই পরিবেশে অনুভূতিসম্পন্ম সংবেদনশীল বা প্রতিভাবান হওয়া কিংবা এই সমাজের অব্যবস্থ নিয়ে প্রক্ন তোলা একজন নারীর জন্য অমার্জনীয় ধৃষ্টতার পর্যায়েই পড়ে। সমস্ত মধ্যযুগের ইয়োরোপে এইসব প্রতিভাময়ী নারীদের ডাইনি আখ্যা দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতা প্রতিভার অপরাধে খনার মতো জিভ কেটে নিয়ে বা গার্গীয় মতো মাথা খসে পড়ার ত্রাসের নিচে তাঁদের দমিত করে রখখছে।

আমাদের সমাজে যে মেয়ে কোনো অতিরিক্ত সম্পন্নতা বা শক্তি নিয়ে জন্মায়, প্রতিভার দণ্ড হিশেবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর যে অকারণ হিস্স্রতা এবং আক্রমণ চলতে থাকে তা তাকে একসময় সারা পৃথিবীর ওপর বিদ্বেষপরায়ণ ফুষ্ব এবং তিক্ত করে তোলে। তার স্বাভাবিক সহ্নশীলতা ও মানসিক সুস্থিরতা নিজের অজান্তেই নষ্ট হয়ে যায়। সবকিছুর ওপর অকারণে সে কিল্ু হয়ে থাকে। তার মানসিক সুস্থত হারিয়ে যায় এবং তার ওপরে অনুষ্ঠিত এই উদ্ধারহীন ও বিম্বজনীন অত্যাচারের প্রতিশোধ হিশেবে মরিয়া অবস্থায় নিজের অজান্তে শহ্রুমিত্র সবার ওপর

অকারণে ও নির্মমভাবে সে আক্রমণ চালাতে থাকে। যাঁরা জীবনে সাফল্যের মুখ দেখার সৌভগ্য পান তাঁদের ভেতরকার এই অবদমিত ক্রোধ, প্রাপ্তিজনিত পরিতৃপ্তির কারণে, একসময় মনের ভেতরকার সুস্থিত ভারসাম্য খুঁজে পায় হয়তো। কিস্তু যাদের জীবনে ঐ আকাষ্টিক্ সাফল্য জোটে না বা অন্যায়জনকরকমে কম জোটে (নানান গ্রহণ্যাগ্য কারণেই অমনটা ঘটতে পারে) তারা এক আক্রোশত্ক্ত পৃথিবীর ভেতর, সবার বিরক্তি এবং বৈরিতা ঘটিয়ে অসুস্থভাবে জীবন শেষ করে।

আমার ধারণা, জাহানারা ইমামের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে আমাকে যে অকারণ আর্রোশের শিকার হতে হয়েছিল তা আমাদের দেশের মহিলাদের ওপর অনুষ্ঠিত সমাজ ও পরিপার্শ্বের অयৌক্তিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন ও অসমভাবে যুদ্ররত একজন অনুভূতিসম্পন্ন ও প্রতিভাময়ী নারীর নিত্যনৈমিত্তিক নির্যাতনেরই তিক্ত প্রতিক্রিয়া। আট-নয় বছর পর যখন তাঁর সজ্গে আমার আবার পরিচয় হয় তখন তাঁর প্রকৃতিতে ঐ তিক্ততা আমি দেখি নি। তিনি তীব্র ও নিরাপোষ ছিলেন কিন্তু কোনোমতেই অপ্রীতিকর ছিলেন না। বরং ছিলেন উল্টো। আতিথ্যে এবং অন্তরগতায় তিনি সবাইকে তাঁর উত্তাপ-মধুর মানবিক সান্নিধ্যে টেনে নিতেন। আট-নয় বছরে তাঁর এই পরিবর্তনের একটা কারণ অনুমান করা অসম্ভব নয়। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি নানাদিকে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। নানান ধরনের সাফল্য তাঁকে সুমিত করেছিল। জীবনের পথথ এগোবার সঙ্গে সঙ্গে মনের সুস্থিরতা এবং সাফল্যের স্বস্তি ততদিনে তাঁর ভেতরকার সেই নিয়ন্ত্রণহীন জ্রোধ এবং তিক্ততাকে উন্নীত করেছে একধরনের আপোষহীন ভারসাম্যময় তেজস্বিতায়। গত কয়েক বছরে সারা জাতির হৃদয়ে আবহমান বাঙালিত্বের বিলীয়মান চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত ও প্রজ্জলিত করার এবং বিস্মৃত মুক্ত্যিদ্ধের চেতনাকে নতুন প্রজল্মের কাছে ফিরিয়ে দেবার সগ্গ্রাম্ম তিনি যে অনমনীয় নির্ভীক ও শক্তিশানী নেতৃত্ব দিয়েছেন তা তাঁর চরিত্রের এই দূর্লভ তেজম্বিতার জন্যেই সস্তব হয়েছে। অনেক বছর আগে তাঁর চরিত্রের মে দৃপু শক্তিকে আমি সার্বক্ষণিক সামাজিক উৎপীড়নের ফলে অকারণ ক্রোধে পর্যবসিত হতে দেখেছি, একালের মৌলবাদীরা সেই শক্তিকেই সুসংহত ও লক্ষ্যভেদী এক অমোঘ মারণাশ্ত্ররূপে অনুভব করেছে।

উনিশ শতকের বাঙালিরা মানুষ্েে ব্যক্তিত্বে এই তেজস্বিতার দিকটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। ঐ কালটাই ছিল শক্তিমান মানুষ আর তাদের অভাবনীয় সব কর্মোদ্যোগের যুগ। অমানুষিক সংগ্রাম আর সাধনার ভেতর দিয়ে একেকজন মানুষ সে সময় সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতেন। এজন্যে কীর্তিমান মানুষদের জীবনকালে বা ম্ত্যুর পর তাদের নিয়ে জীবনী লেখার উৎসব পড়ে যেত। জীবনীগুলোতেও ঐসব মানুষদের গুণপনার উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁরা যে-গুণটির কথা সবচেয়ে জোর দিয়ে উল্লেখ করতেন তা হচ্ছে এই তেজস্বিতা। একজন শক্তিমান মানুষ্েের ব্যক্তিত্বে এই তেজস্বিতার উপস্থিতি ছিল অনিবার্য। দুঃসাধ্যের অনিচ্চিত কারায় যাঁকে নিঃসঙ্গ

সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, তেজস্বিতার বিরল পাথেয় ছাড়া তিনি কী করে তা করবেন? ঐ যুগ বিব্বাস করত জাতির ভূয়িষ্ঠ সম্ডাবনায়, আস্থা রাখত ব্যক্তির চারিত্রিক অখजততায়। কিন্তু আমাদের কালে, চারপাশে অবাধ লুঠ্ঠন আর নৈতিকতার দুরপনেয় পতন দেখে দেখে, সব ব্যাপারে আমরা সংশয়ী ও নেতিবাদী হয়ে পড়েছি। আমাদের চারপাশেও শক্তিমান তেজস্বী মানুষের অভাব নেই, কিন্তু অবিব্বাসদ্বিখজ্ডিত আমরা তাদের শ্রেয়ত্বকে শ্রদ্ধা জানাতে অপারগ হচ্ছি।

## ২

জাহানারা ইযামের সজ্গে আমার পরবর্তী যোগাযোগ বছর সাতেক পরে, তাঁর নিজের উৎসাহেই। ততদিনে আমাকে তিনি সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন। মনে থাকা সম্ভবও নয়। কবে কোন পাঠকক্ষের বারান্দায় কোনো অপরিচিত ছাত্রকে তিনি বুদ্ধির অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে তিরস্কার করেছিলেন, তাকে কদিনই বা মনে রাখা যায়! হয়তো সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সবকিছু ভুলে গিয়েছিলেন তিনি।

খুব সম্তব উনিশ শ আটষট্টি সাল সেট।। টেলিভিশনে অনুষ্ঠান উপস্ছাপনার বছর দেড়েক পার হয়েছে আমার। আমার অনুষ্ঠান ততদিনে জনপ্রিয়তা পেতে ওুরু করেছে। একদিন স্কুটারে করে সায়েন্স ল্যাবরেটরির সামনে দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা ভোকসওয়াগন গাড়ি আমাকে পার হয়ে রাস্তার বাঁ দিকে চেপে আমার পথ আটকে দাঁড়িয়ে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে গাড়ির ভেতরে তাকালাম ; দেখলাম, স্টিয়ারিং-এ বসে আছেন আমাদের সুচিত্রা সেন-সেই আগের মতোই উজ্জ্রল আর অনিন্দ্য। সঙ্গে তাঁর দুই স্বুলেলপড়া ছেলে-রুমী আর জামী। ঢাকা শহরে সে সময় হাতে-গোনা যে পাঁচ-সাতজন মহিলা নিজেরা গাড়ি চালাতেন, তিনি তাঁদের একজন। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের রাঢ় আঘাতের ক্ষত অনেকদিন পর্যন্ত আমাকে বিচলিত করে রেথেছিল, তাঁকে দেখতেই আমি আমার ভেতর সেই প্রাক্তন আতজ্টের প্রত্যাবর্তন অনুভব করতে লাগলাম। কিন্তু তাঁর হাস্যোজ্জ্জল মুখ স্নিগ্ধ সকালের মতো অভয় মাখানো। না, ভয় নেই, মেঘ কেটে নির্মল আকাশ দেখা দিয়েছে। বোঝা গেল এই মানুষটি সম্পূণ আলাদা। প্রথমদিনেন মতো নন আদৌ। আমরা তাঁকে যেমন ভাবতে ভালোবাসতাম, ঠিক তেমনি। একটু অবাকই হলাম। আমাকে তিনি চিনলেন কী করে? কিছুতেই তো মনে থাকার কথ্থা নয়। চকিতে একবার টেলিভিশনের কথ্থ মনে হল। অসম্তব নয়। দর্শকদের উৎসাহ নামে একটা ব্যাপারের সঙ্গে আমি ততদিনে অনেকখানিই পরিচিত।

আমি থেমে পড়তেই তিনি হাসিমুখে গাড়ি থেকে নেমে এলেন। সহজ স্বরে বললেন : ‘একটু অভ্দ্রতা করলাম। আমার দুই ছেলে আপনার দারুন ফ্যান। আপনাকে দেখেই গাড়ির ভেতরে হেচে লাগিয়ে দিল’ বলে দুই ছেলের সজে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

তাঁর মুখে ‘ফ্যান’ শব্দটা শুনেই বুঝলাম যা আন্দাজ করেছিনাম তাই। টেলিভিশনের কারণেই রাস্তার ওপর এই অভাবিত দৃশ্যের অবতারণা। আণ্চর্য এই নির্বোধ বাক্সের মহিমা, একেকজন অকারণ মানুষকে রাতারাতি কোথায় উঠিয়ে ফেলে ! তুচ্ছকে করে তোলে মূল্যবান, তিরস্ক্রকে পুরুস্কৃত। আমাকে দেখে আমার ফ্যানদের চোখেমুখে কিন্তু ততটা উচ্ছলতা দেখা গেল না, যতটা দেখা গেল মায়ের চেহারায়। একেকবার সন্দেহ হল ছেলেদের বেনামীতে আসল ফ্যানটি তাঁর পরিচয় লুকিয়ে যাচ্ছেন কিনা? ছেলেদুটো আমাকে সামনাসামনি দেখে এমনিতেই লজ্জায় কাঁচুমাচু হয়ে গিয়েছিল। অবাক চোখে ওরা আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন-
‘কোথায় যাচ্ছেন ?’
‘নিউমাকেটে।’
‘আমরা নিউমার্কেটের পাশেই থাকি, এলিফ্যান্ট রোডে। সময় থাকলে আসুন না আমাদের বাসায়। গম্প করতে করতে এক কাপ চা খেয়ে যাবেন।’

রাজি না-হওয়ার কোনো উৎসাহ ছিল না। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।
‘আমার গাড়ি ফলো করে আসুন, আমি আস্তে আস্তে চালাছ্ছি।’ বলে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলেন। প্রতিটা কথায় আচরণে কী স্বতঃ্ট্ফূর্ত রকম সহজ আর অকুন্ঠ। কোথাও কোনো জড়তা বা সহকোচ নেই। তাঁর ভেতর একটা উছ্ছল ঝর্নার সাবলীলতা অনুভ্ব করুলাম।

তাঁর গাড়ি অনুসরণ করে তাঁদের বাসার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছিমছাম ছোট্ট বাড়িটার মতো বাড়ির নামটাও সুন্দর : কণিকা। সেকালের হাল ফ্যাশনের ধাঁচে ইংরেজিতে লেখা নামটা। ড্রয়িরুরুমে ঢুকতেই একটা সাজানো-গোছানো সম্পন্ন সংসারের ছবি চোখে পড়ল। সারাটা বাড়ি জুড়েে একটা রুচি আর বৈদগ্ধ্যের অবারিত সৌরভ। দেখলেই বোঝা যায় অনেক যত্ন, পরিশ্রম আর মার্জিত বৈভব দিয়ে এবটু একটু করে তৈরি এই নিটোল বাড়ির অনবদ্য তিলোত্তমা। কোথাও অবহেলা, অসতর্কতা বা বিচ্যুতির সামান্যতম চিছ্হ নেই। বাড়িটার দিকে তাকালেই বোঝা যায় এই বাড়ি যার রুচি আর পরিচর্যায় তৈরি তিনি একজন সুযোগ্য মনুষ, নিজের এবং চারপাশের সবার পুরোপুরি উপভোগের যোগ্য করে পৃথিবীকে গড়ে তোলার শক্তি যাঁর হাতে। অনুভব কর়লাম সেকালে প্রতিটা বাঙালি মেয়ে সুচিত্রা সেন হতে চেয়েছিল, কিন্তু কেন তখন একমাত্র তিনিই তা হয়েছিলেন। এটা কেবল রুপের ব্যাপার নয়। রূপ, রুচি, বৈদগ্গ ব্যক্তিত্ব সব মিলে এবটা বর্ণনাতীত ঘটনা।

চা শেষ করে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। কিন্তু আসার আগে কথা দিয়ে আসতে হল পরের শুক্রবারে অনেকক্ষণ গল্প করার জন্যে আবার যেতে হবে, সেদিন পরিচয় হবে শরীফ সাহেবের সঙ্গ।

এরপর অনেকবার তাঁর সগ্গে দেখা হয়েছে, কখনো তাঁর বাসায়, কখনো বাইরে। কখনো মুহূর্ত্রে, কখনো দীর্ঘকণের জন্যে।

অবিব্বাস্য জীবনমুখী ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের চতুরগ উপন্যাসের দামিনীর মতো ছিলেন তিনি, যে দামিনী "উত্তুরে হাওয়াকে সিকি পয়সা খাজনা দিবে না বলিয়া পণ করিয়া বসিয়া আছে।" প্রচুরভাবে, বিপুলভাবে, পর্যাপ্তভাবে বেঁচে থাকায় বিব্বাস করতেন তিনি। তাঁকে দেখলেই মনে হত তাঁর সজীব দুই চোখ সরাসরি তাকিয়ে আছে জীবনের দিকে, যে জীবন উষ্ণ এবং জীবন্ত। তাঁর কাছে গেলে জীবনের ওপর আস্থা ফিরে আসত। হুতাশার নদীতে জলোচ্মাসের শব্দ শোনা যেত। না, তিনি মৃত্যুকে চিনতেন না। চেনার আগ্রহও ছিল না তার। তিনি চিনতেন উষ্ণ তপ্ুু উপচানো পরিপূূ জীবন। জীবনের শেষ দশ বছরে ক্যানসারের আক্রমণে তিলে তিলে ক্ষয়ে-যাওয়া শরীর নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন গৌরবময় সংগ্রামে, এমনকি মৃত্যুর আগের মুহূর্তের বেঁচে থাকার নিঃণেষিত দিনগুলোতেও তাঁর এই প্রচণ্জ জীবনপিপাসা একইরকম অপরাজেয় ছিল। তিনি ম্ত্যুর ভেতরে হেঁটে গেছেন ম্ত্যুর সঙ্গে অপরিচিত অবস্থায়।

উনিশ শ আটষট্টির শেষের দিকে আমি একের পর এক ফিল্মে অভিনয় করার প্রস্তাব পেতে শুরু করি। এর আগেও দু-এক্টা প্রস্তাব পেয়েছিলাম, দ্বিধার কারণে এগোই নি। আমার শিক্ষক সত্তার সঙ্গে অভিনেতা সত্তার বিরোধজনিত স্বাভাবিক কারণেই এগোনো হয় নি। তাঁর সক্গে দেখা করে আমি এ-ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলাম। তিনি অভিনেতার জীবন বেছে নেয়ার পক্ষে মত দিলেন। কেবল দিলেন না, অভিনেতা হিশেবে আমার যোগ্যত এবং স-্তাবনাগুলোকে এমন জীবন্ত আর রক্তিম করে আমার সামনে তুলে ধরলেন যে আমি তরুণ বয়সের যুবকদের মতো উৎসাহী হয়ে উঠলাম। শেষ অব্দি ফিল্মে যাওয়া আমার হয় নি। শিক্ষকতার জন্যে আমার জন্মান্ধ আকুতিই তা হতে দেয় নি। আমার মনে হয়, না গিয়ে শেষ অব্দি ভালোই হয়েছিল। আমার ভেতরকার শিক্ষকের হৃদয়কে চেনা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার ঐ হৃদয়টি ছিল তাঁর দৃষ্টির অনেক আড়ালে—আমার একান্ত ভেতরে। দূর থেকে আমার মঞ্চের মানুষটাকেই তিনি চিনতেন। সে জায়গায় তিনি ভুল করেন নি। এই গুণগ্রাহিতা ছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর আশেপাশের প্রতিটা মানুষের প্রতিটা সুপ্ত ও প্রকাশিত স্ত্তাবনাকে তিনি টের পেতেন এবং অকুঠ্ঠ সংবর্ধনা জানাতেন। তিনি নিজে ছিলেন তপ্তু হुদয়ের অধিকারী, তাঁর কাছে আসা মানে ছিল জেগে-ওঠ। সেইজন্যে তিনি কখনো নিঃসঙ ছিলেন না। আমাদের বয়সের সে সময়কার প্রাণবন্ত তরুপ-তরুণীরা তাঁকে বড়বোন হিশেবে, কনিষ্ঠেরা মা হিশেবে আমৃত্যু তাঁাকে ঘিরে রেখেছে।

তাঁর কথাবার্ত ছিল প্রাণৈশ্র্যে ভরা । পাগলা-ঝোরার মতো উচ্ছল তীব্রততায় তা উৎসারিত হত। যতক্ষণ তাঁর ভেতরকার প্রকাশের আকুতি পুরোপুরি শেষ না হ্ত ততঙ্ফণ এই কথার আবেগ থেকে তাঁর মুক্তি ছিল না। তাঁর অনুভূতিশীল ভাষাকথাময় উজ্দ্রল দুই চোখে তাঁর তীব্র সজীব ঢৈতন্যধারাকে উচ্ফত হতে দেখা যেত।

তাঁর সঙ্গ পরিচয়ের কয্যেক বছরের মধ্যেই জীবনের ক্ষতির সঙ্গে তাঁকে পরিচিত হতে দেথি। পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে তাঁর সন্তাবনাময় তরুণ মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের মৃত্যু এবং ঐ ম্ত্যুর পথ ধরে স্বামীর জীবনাবসান তাঁকে নিঃসস্গ করে ফেলে। যেকোনো মানুষেরই এমনি পরিস্থিতিতে ভেঙে পড়ার কথা। কিন্তু তিনি ভাঙেন নি। তাঁর প্রবল জীবনবাদ তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তিনি বিষণ্ন হয়েছেন, কিস্তু বিমর্ষ হন নি। তাঁর যে তেজস্বিতাকে আমি একদিন ক্রোধ হিশেবে দেখেছিলাম, আজ দেশের প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদীরা তার অমিত ধার অনুভব করছে।

উনসত্তর থেকে একাত্রুরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্নই হয়ে গিয়েছিল। তাঁর দুই ছেলে, রুমী আর জামী, দুজনেই ছিল ঢাকা কলেজে আমার ছাত। সভাসমিতিতে আমার সজ্গে দেখা হলেই বলতেন, ‘আমার ছেলেরা আপনার নাম বলতে অজ্ঞান। বাসায় আসবেন সময় করে।’

একাত্তর পর্যন্ত তাঁর বাসায় যাওয়া হয় নি। পরে তাঁর বাসাঁয় যখন গেলাম, তখন বাড়ির সেই প্রথমদিনের রুচি এবং বৈভবের জগতে অবহেল্লার ছোঁয়া লেগেছে। বাড়ির চার সদস্যের মধ্যে দুজনই তখন আর নেই।

একাত্তর তাঁর স্বামী-সন্তানকে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে গেছে, বিনিময়ে তাঁর ভেতর জাগিয়ে দিয়েছে একজন ग্মরণীয় লেথিকাকে। তাঁর ভেতর একজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন লেখিকার শক্তি আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল, একাত্তর তাঁকে লেখার বিষয়বস্ডু দিয়েছে। যে নিলিপু ও আবেগময় বর্ণনায় তিনি একাত্তরের ঢাকাকে উজ্জ্রল করে রেখে গেছেন, বাংলা সাহিত্যে তা সাররীয় হবে।
‘একাত্তরের দিনগুলি’ পড়া মানে একাা্রুরের ঢাকায় বেঁচে থাকা। কেবল ঢাকা নয়, মুক্তিযুদ্দের বাংলাদেশে বেঁচে থাকা। এই বই পড়তে গিয়ে যতবার আমার চোখ অসহয়য়াবে অশ্রুসিক্ত হয়েছে, অব্যক্ত কষ্টে বুকের ভেতরটা পাথরের মতো হয়ে গেছে, আমার জীবনে আর কোনো বই পড়ে তেমনটা হয় নি। আমার ধারণা, বাংলাদেশে এই ব;ইয়ের পাঠকমাত্রেই আমার সেই সিক্ত হুদয়কে একইভাবে অনুভব করবেন।

মুক্ত্যুদ্ধের ওপর বাহলাদেশে এযাবৎ যত বই লেখা হয়েছে, এ বইটি সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মানবিক। কেবল আমাদের নয়, পৃথিবীর সাহিত্যে এমন বই বিরল। এ্যানা ফ্রাংকের ডায়রি এই বইয়ের প্রেরণা হিশেবে কাজ করে থাকতে পারে, কিন্তু আমার বিব্বাস, এ্যানা ফ্রাংকের ডায়রির চেয়ে এই বই অনেক গভীর, ব্যাপু, তলদেশবহুল। যুদ্ধষৃত দদনন্দিন জীবনের পুষ্খানুপুষ্খ বর্ণনার পাশাপাশি এই বইয়ের মধ্যে একটা গোটা জাতির রক্তাক্ত হুদয়কে দেখা যায়। যে বেদনার ভেতর দিয়ে একদিন বাংলাদেশের উখান ঘটেছিল, যা আজ আমরা ভুলে গেছি, একজন বিপর্যস্ত গৃহবধূর করুণ জীবনের ভেতর সেই দেশ ও দুংখ পুরোপুরি প্রতীকায়িত হয়ে রয়েছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মতো এই

বইটিও অনন্য। ‘একাত্রুরের দিনগুলি’ আগামী দিনের বাঙালি জাতির কাছে জীবন্ত মুক্তিযুদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকবে।

আরেকবার তিনি জ্রেে ওঠেন পঞ্চান্ন বছরের দিকে-ক্যানসারে আত্রনত্ত হবার পর। দরোজার পাশে নিষিত মৃত্যু তাঁর সহজাত জীবনবাদিতাকে আরো দুর্জয় করে তোলে। যে পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ মৃত্যুর হাতে শত্তীন আত্মসমর্পণ করে, সেই পরিস্থিতিতে জীবনের অবশিষ্ট প্রতিটি মুহূর্তের ভেতর পরিপূর্ণভাবে বাঁচার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে ওঠেন। তাঁর ‘ক্যানসারের সগ্গে বসবাস’ বইয়ে তাঁর অসাধারণ জীবনীশক্তি দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। এমন শান্ত নিল্লিপুভাবে তাঁর ক্যানসার হওয়ার ঘটনাগুলোকে গুছিয়ে এক এক করে আমার কাছে একদিন বর্ণনা করেছিলেন যে তাঁর সেই নিষ্ঠুর নিলিপ্তুতা দেখে আমি প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেলাম। কোথায় নীরব থাকলে মানুষের হৃদয় সবচেয়ে বেশি করে বেজে ওঠে, তা তিনি সহজাতভাবে জানতেন। ‘একার্ডুরের দিনগুলি’তে রুুমীর চিরবিদায়, পীরের হঠ্ঠকারিত, শরীফ সাহেবের মৃত্ুু--এমনি নীরবতার ভেতর দিয়ে, ছোট্ট পরোক্ষ ইশারায় তুলে ধরা হয়েছে বলেই তা স্মৃতি থেকে হারায় না। স্বামী-সন্তান একাত্তুরেই হারিয়েছিলেন তিনি। একমাত্র জীবিত সন্তান দেশান্তরিত। সামনে মৃত্যু। সব হারিয়ে তাঁর জীবনাগ্রহ সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। একাত্তুরে তাঁর মতো সারা জাতির হারানো প্রিয় পরিজনদের অন্যায় হত্যার বিচারের দাবিকে এগিয়ে নেবার বিশ্রামহীন সগ্গামে তিনি প্রদীপের মতো জ্রলতে শুরু করেন।

একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্র হিশেবে পাকিস্তানের পতন ঘটে। কিন্তু জাতির হৃদয়ের ভেতরে যে পাকিস্তান বেঁচে ছিল, এরপর প্রয়োজন পড়ে সেই পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের। এই পাকিস্তানই আসল পাকিস্তান। তাই এই যুদ্ধ সর্বাত্মক। একাত্তুরের রাজাকার-আলবদরদের উত্তরাধিকার থেকে জন্ম-নেওয়া কট্টর বা কোমলপন্থী কোটি কোটি মানুষের এ এক বিশাল বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশ বান্তব। এই বাংলাদেশ আমাদের নিজ্জেরের হৃদয়ে ও বাইরে। জাহানারা ইমাম এই যুদ্ধের অবিসংবাদী নায়িকা। এই নায়িকা পঞ্চাশের দশকের ‘ঢাকার সুচিত্রা সেন’ নন--কিং্বা यাঁর মতো তিনি হতে চাইতেন সেই কিংবদন্তির নায়িকা সুচিত্রা সেনও নন--ঐ দুজনের চাইতেই তিনি বড়। জাহানারা ইমাম এই জাতির উদার নিরপেক্ষ প্রগতিশীলতার যাত্রার প্রথম ও প্রধান সাং্শ্কৃতিক নায়িক।

সবশেষে তাঁর সঙ্গ আমার দেখা হয় কয়েক বছর আগে তাঁর বাড়িতে, তাঁর মুখের ক্যানসারের দ্বিতীয় অস্ট্রেপচারের পর। তখন তাঁর মুখ্থর দিকে তাকানো যায় না। জিভ ঝুলে পড়েছে, ঠেঁট জস্বাভাবিক, মুখ ক্ৰিষ্ট, কথা জড়ানো। বুকের ভেতর একটা মৃক কষ্ঠ টের পেলাম। তাঁর বিগত দিনের সেই অয্লান মুথশ্রী আমার চোখের চারপাশে হাজারো উজ্জ্qল ছবির মরো ঘুরে বেড়াত লাগল—সেই নিষৃতিইীন ছবির শোভাযাত্রা থামানো যায় না। আহ, এই সেই ঢাকা শহরের এককালের সুচ্রিত্র সেন, পঞ্চাশ দশকের আমাদের দেখা তিলোত্তমা।

তাঁর সঙ্গে ঘন্টা-দুই কথা হল। দেখা হতেই বললেন, ‘দেখেছেন কেমন মা-কালী হয়ে গেছি।' সহজ সাবলীললভাবে বললেন তিনি। ছ্যা, সত্তিই মা-কালী। জিভ ঝুলে থাকা মা-কালী। ছেলেবেলা থেকেই আমি স্যায়বিকভাবে দুর্বল। জীবনের পতনকে আমি সহ্য করতে পারি না। বার্ধক্য থেকে পালিয়ে তাই আমি চির-তারুণ্যের সহ্চর হয়ে থাকতে চাই। অত্প্ত হাতে কেবল জরা-মৃত্যু-নিলিপ্ত জীবনকে থুঁজি। জীবনের দুই বিপরীত মেরুকে পাশাপাশি দেখার শক্তি আমার নেই। পরিণত মানসিকততার চূড়াকে স্পর্শ করা তাই আমার হল না। মৃত্যু দেখলে এক অশুভ আত্কক আমার স্নায়ুতন্ত্রীকে অধিকার করে। অন্ধকার দেখলে আমি ভয় পাই। সারা পৃথিবীতে তাই আমি কেবল দেখতে চাই আলো, সকালবেলার কচি নরম উজ্ছ্রল একচ্ছত্র আলো।

জাহানারা ইমামকে দেখার মুহূর্ত থেকে আমি ভেতরে ভেতরে অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করি। বারে বারে আমার সামনের সেই মুখটাকে ভুলে থাকতে চাই। তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচার কথা মনে হতে থাকে। কেন দেখতে হল আমাকে এ দিশ্য? কেন এতদিন বৈঁচে থাকতে ছল এর জন্য? এ দৃশ্য অন্যায়, অসঘ্য, নির্বিবেক। মানুষের মর্যাদার পক্ষে অবমাননাকর ! এই কি মানবজন্মের নিয়তি? কেন এমন হয় ? বীণাপাণিকে কেন একদিন এভাবে ঝুলন্ত-জিহা মা-কালী হয়ে যেতে হয় ?

অথচ কত সহজভাবে জাহানারা ইমাম জানালেন কথাঢা ! যেমন স্বত০ত্ফ্ফূর্ত্াবে তিনি আমাকে রাস্তা থেকে বাসায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন একদিন, ঠিক তেমনি স্বচ্দ্দভাবে। যেন তাঁর নয়, অন্য কারো জীবনে ঘটেছে ঘটনাটা। যেন তাঁর অব্যাহত সুখের পৃথ্বীতে কিছুই ঘটে নি কোথাও, ঘটে থাকলেও যা-কিছু ঘটেছে সব তাঁর পরিচিত প্রত্যাশিত। এই নিলিপুু পরিতৃপ্ত আনন্দোজ্জ্ল জীবন আমার ভেতরে কোথায়?

কিন্তু বীণাপাপিকে কেন একদিন এভাবে রক্ত-জিহ্বা কালী হয়ে যেতে হয়? ‘বাণীর্পেণ সংস্থিত’কে ‘শক্তিরপেণ সংস্থিত’’? প্রত্যেক জাতির জীবনে একেকটা সময় আসে যখন তার বুদ্ধি বিবেক প্রজ্ঞা ধর্ম সব নিষ্রিয় হয়ে যায়। জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপুত্রেরা অশুভের দপ্পিত আস্ফালনকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তখন বীণাপাণিকে পদ্মাসন থেকে নেমে খড়গধারিণী রণরগিনী মৃত্তি হতে হয়। শারীরিক ও মানসিকভাবেই তা তিনি হয়েছিলেন। আমরা তরুণ বয়সে তাঁর বীণাপাপি রূপ দেখেছিলাম, পরিণত বয়সে তাঁর ভেতরকার বিব্ত রণরগ্গনী চণ্জীকে।

## 8

প্রথমদিন তাঁর সজ্গে আমার যে-তর্কের সূত্রপাত হয়েছিল জীবনের শেষদিন. পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। তাঁর সছে आমার সামনাসামনি যত দেখা হয়েছে, টেলিফোনে কথা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। কথা ুরু হতে-না-হতেই আমাদের বিরোধ বেধে

যেতーতারপর সেই উষ্ণ তীব্র আনন্দ-মধুর বিতর্ক নিরন্তরভাবে এগিয়ে চলত। ঝগড়ায় ক্লান্ত হয়ে পড়লেই আমরা কেবল প্রসঙ্গে ছেদ টননার কথা ভাবতাম। ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি আমি চিরকালই শ্রদ্ধাশীল। যে আমার থেকে আলাদা ভাষায় কথা বলে, সে আমার বন্ধুর অধিক বন্ধু। তাঁর উক্তি আমাকে আলোকিত করে। আমার চেতনায় নতুন রঙ ধরায়। আমার অসম্পূর্ণ অস্তিত্বকে অল্প হলেও পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দেয়। নানান জাতের গাছ যেমন একটা উদ্যানকে সম্পন্নতা দেয়, নানারকম মতবাদ তেমনি মানুষের চেতনাজগৎকে সমৃদ্ধ করে। এ মতবাদ সং্খ্যায় যত বাড়বে তত ভালো। এজন্যে বিষ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ঘোষণাপত্রে আমরা বারবার জানিয়েছি : আমাদের শক্তিমান মত-পার্থক্যু আমাদের শক্তি।

জাহানারা ইমামের সঙ্গে আমার যে অন্তহীন তার্কিকতা চলত তার কারণ এ নয় যে সিদ্ধান্তের জায়গায় আমরা খুব একটা আলাদা ছিলাম। অনেক সময় দেখা যেত ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা দুজনে ভিন্ন ভাষায় হয়তো একই বিষয়কে বলে চলেছি। আমাদর ভেতর যা আলাদা ছিল তা তাকাবার ভभি। তিনি আশাবাদীর চোথে পৃথিবীকে দেখতেন, আমি বিষপ্ন দৃি্টিতে। এই বিষপ্নতাকে তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর কাছে এ ছিল জীবনবিমুখতারই প্রতীক।

একদিন তর্কের সময় তিনি আশাবাদ-নৈরাশ্যবাদের সেই ধ্রুপদী গন্পটা তুলেছিলেন। বলেছিলেন : ধরুন একটা গ্লাসের অর্ধেকটা পানিতে ভরা। আশাবাদী কो বলবেন ? বলবেন, আধগ্লাস পানি আছে। নিরাশাবাদী বলবেন, আধগ্লাস পানি নেই। সত্য কোনিটা ? কোন্টা বড় ? আমি বলেছিলাম : সত্য হিশেবে বড় দুটোই। কিন্ডু সত্য দেখলে এখানে চলবে না। আমাদের দেখতে হবে ঐ দুই সত্যদ্রষ্টাকে। মে বলবে আধগ্লাস পানি আছে, সে, আমার মতে, স্বপ্নহীন পাথুরে মানুষ। সে যতটুবূূ পেয়েছে, ততট্টুবুকেই সে কেবল চিনতে পেরেছে। তাকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি যায় না। কিন্তু নৈরাশ্যবাদী এদিক থেকে আশাবাদীর অধিক আশাবাদী। আধগ্লাস পানি নেই সে বলছে কেন? বলছে এজন্যে বে তার স্বপ্নে সে আকাচ্ক্ষা করেছিল পুরো গ্লাস পানি, তাই আধগ্লাস পেয়ে সে আশাহত। এই মানুষ কক্পনাপরায়ণ, স্বপ্নচারী এবং অত্প্ত। তাঁর আত্যার ক্রন্দন গ্নাসের ঐ বাকি অর্ধেককে পূর্ণ করে তোলার আর্তিতে। এই নৈরাশ্য একটা বলিষ্ঠ ইতিবাচক ব্যাপার। একে ভেঙেপড়া ভাবলে ভুল হবে। জীবনকে আমরা ভালোবাসি বলেই আমাদের ভেতর ম্ত্যুবিষণ্নতা জাগে। এই বেদনাকে কি আমরা জীবনবিমুখতা বলতে পারি? নাকি এ জীবনের চেয়ে বড় জীবনের জন্য এক শক্তিমন্ত আকূতি ? বিষণ্নতা, মানসিক ভারসাম্যের প্রয়োজনেই, আমাদের পরিপূর্ণ জীবন উপভোগের দিকে তাড়িয়ে নেয়। আমার ধারণা, বিষণ্নতা এবং বিষণ্নতা-রোগকে একাকার করে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

সেই বিতর্কের পর্ব চিরদিনের মত শেষ হয়েছে। ঐ শ্রদীপ আর জ্ববে না।
আমার বাসা উত্তরায়, বিমানবন্দরের ওপারে। তাঁর মৃত্যুর দিনকয্যেক পরে

কাগজে দেখলাম জাহানারা ইমামের মরদেহ আমেরিকা থেকে ঐদিনই বিকেল চারটায় ঢাকা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছবে। আমার যাবার আগ্রহ ছিল, শক্তি ছিল না। আগেই বলেছি মৃত্যুকে আমি সহ্য করতে পারি না। মৃতের মুখ দেখলে জীবনকে আমার অর্থহীন মনে হয়। আত্নীয়-বধ্ধু-প্রিয়জনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও আমি এড়িয়ে চলি। যে মানুষ একদিন আমাদের ভেতর নিব্বাস নিয়েছে, সুখে-দুঃথে দোসর হয়ে বেঁচেছে, প্রাণবন্ত হুল্লোড়ে আসর মাতিয়েছে, সে মনুষটা শক্ত নীরক্ত হয়ে লুয়ে আছে-এই দৃশ্যে আমার को প্রয়োজন? যদি তাঁর মৃত্যু হয়েই থাকে, সে थাক আমার কাছে খবরের কাগজের হারিয়ে-যাওয়া দশটা ভেদাভেদহীন নির্বিকার তথ্যের মতো। আমার স্মৃতিতে সে বেঁচে থাক চির তারুণ্যময় উজ্জ্ৰল এক পৃথিীর অয্লান বাসিন্দা হয়ে। তাঁর মৃত্যু দিয়ে আমি কী করব? এই মৃতু-চিহ্নিত পৃথিবীতে শেষপর্যন্ত যে কথাটূকু সত্য, তার নাম তো জীবন।

জাহানারা ইমমের মরদেহ আসার সময়টা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। বিকেলে কাজ পড়ায় শহরের উস্দেশে বেবিট্যাক্সিতে করে রওনা হয়েছি, বিমানবন্দরের সামনে অজস্র মানুষের সুবিপুল শোভাযাত্রার সামনে পড়তে হল-জাহানারা ইমামের কফিন্ন ট্রাকে করে এলিফ্যান্ট রোডের সেই বাড়িটাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শোভাযাত্রায় অনেক পরিচিত বন্ধুদের মুখ দেখলাম। আমার বেবিট্যাক্সি জনতার একপাশ দিয়ে কোনোমতে জায়গা করে এগিয়ে চলেছে। মিছিলের সামনের দিকে জাহানারা ইমামের লাশবাহী টাক। ট্ৰাকের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর কফিনটা চোখে পড়ল--কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা-ওপরে অজস্র ফুল আর ফুলের তোড়া। কফিনের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁকে লেষ বিদায় জানালাম। কেবলি মনে হতে লাগল সেই উজ্জ্র দুই চোখ, প্রতিভা আর দুর্বার জীবনবাদিতা কফিনের ভেতর এখন কী নির্বিকার, প্রত্যুত্তরহীন।

এক্টা ভরী কন্ট গলা অক্দি উঠে এসে বুক চেপে বসে রইল। আমার চোখ ছাপিশ্য পানি টলমল করে 恼, কিস্জু মাতিতে পড়ল না । আমরা এখন আর কাঁদি না। বয়সের অভিষ্ঞতা থেকে আমরা জেনেছি, মে দুহখের অশ্র এক্বার মাটিতে ঝরে, সে দুহখকে মানুষ হারিয়ে ফেলে।

[^8]
## বিদায়, অবন্তী!

গ্রামের মেঠো রাস্তার উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে একটা টগবগে মিছিল—ঘামে জ্যাবজেবে গেঁয়ো মানুষের একটা বিরাট শোভাयাত্রা। মিছিলে অধিকাংশের পরনে লুজি-গা খালি, ঘাড়ের উপর গামছা, কদাচিৎ দুয়েকজনের গায়ে গো্ঞি। দুয়েকজন পাজামা-পাঞ্জাবি পরা আধা-ভ্দ্র বা ভ্দ্রচেহারার মানুষও রয়েছে মিছিলটায়।

এটাকে মিছিল না বলে উদ্দীপ্ত গ্রামীণ মানুষদের একটা বিরাট অরাজক ধাবমান দলই বলা যায়। লোকগুলোর অধিকাংশই গ্রামের গৃহন্থ বা ক্ষেতচাষী-যাদের শরীরের কটু গন্ধ, রোদে পোড়া তামাটে রঙ এবং অমার্জিত কর্কশ হাত-পাগুলো বলে দেয় যে সুদূরকান থেকে পুরুষানুক্রমিকভাবে এরা উজ্যূত হয়ে এসেছে এই গ্রামবাংলার মাটির ভেতর থেকে, এর সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করেছে এবং এর ভেতর দিয়েই টিকিয়ে রেখেছে নিজেদের প্রবহমান নৃতাত্টিক ধারা।

মিছিনটা এগিয়ে চলছে উদ্দীপुভাবে। মননুষগুলোর চোথে স্বপ্ন, শিরায় শোমিতে উম্মাদনা—যেন এক সম্তাব্য যুদ্ধ এবং তার নিচিচিত বিজয়ের উদ্দীপনায় জেগে আছে সকলে। মিছিলের একেবারে সামনের দিকে কয়েকজন ভ্র্রচেহারার প্রৌ়̣ এবং যুবক। যুবকদের মষ্যে মে রয়েছে সবার সামনে, তার চেহারা শপথে ও প্রতিজ্ঞায় দ্পু এবং অনন্য-সাধারণ-সবার মধ্যে থেকে তাকে সহজেই আলাদা করে চোখে পড়ে। যুবকটির হাতে এক্টা দোনলা বন্দুক, চলার ভস্তিতে সেনাপতিসুলভ নির্ভীকতার সুস্পষ্ট আভাস।

ধাবমান দলটির ভেতর থেকে মুর্থ্মুহ্ ধ্বনি উঠছছ : ‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান,’ ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ইত্যাদি। তাদের সেই মিলিত কণ্ঠের বলীয়ান আওয়াজ গ্রাম মাঠ প্রান্তরের ওপর দিয়ে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

অনেক পথ ঘুরে মিছিনটা এসে পৌছল একটা নদীর ধারে-তার তীরে হাটের মাঝখানে প্রাচীন বিশাল বটগাছটার তলায়। হাট লোকে লোকারণ্য। মিছিল এসে পড়া়় চারপাশ থেকে আরো অসং্খ্য মানুষ হুড়ুমুড়িয়ে ঢুকে মিছিলটাকে যেন আরো প্রাণোচ্ছল আর উদ্দাম করে তুনল। মিছিলের গগনভেদী স্লোগান মুর্ভুম্হ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে নাগল হাটের এবপ্প্তন্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। উদ্দীপনার চরম মুহূর্তে মিছিলের সামনের সেই দৃপ্ত যুবক তার দেননলা বন্দুক আকাশের দিকে তাক করে পরপর দুটো গুলি 巨ুড়ু

সশব্দে। উদ্দাম জয়োঘ্মাসে ফেটে পড়ল হাটের বিপুল জনসমুদ্দ-যেন গুলির শব্দের সজ্গে সঙ্গে শত্রু নিপাত করে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল পাকিস্তান।

সময়টটা সম্তবত ১৯৪৬ সালের অক্টোবর বা নভেম্বর মাস। ঘটনাস্থল-টাঙাইল জেলার করটিয়া। প্রতিভাদীপ্তু বন্দুকধারী যুবকটি এই কলেজের অধ্যক্ষ এবং খ্যাতিমান সাহিত্যিক ইর্রাহীম খাঁর বড় ছেলে—আমরা তাঁকে তুলাভাই বলে ডাকতাম। তিনি তখন আলিগড়ের ছাত্র। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে যেসব উদ্দীপ্ত মুসলমান তরুণ তখন আলিগড় থেকে সারা উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তিনি তাঁদের একজন। এর আগেই করটিয়ার জমিদারের সঙ্গ বেশকিছু সুশিক্ষিত এবе সং্ত্কৃতিবান মুসলমান শিক্ষাবিদ একত্রিত হয়ে নেমে পড়েছেন করটিয়া কলেজকে ‘বাংলার আলিগড়’ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে—আধুনিক ধ্যানধারণায় প্রাপিত প্রগতিশীল মুসলমানদের একটি শিক্ষাকেন্দ্র হিশেবে এর ভিত্তিকে সুদুঢ় করতে। বাহ্লার বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্ররা তখন করাটিয়ায় পড়তে আসছে। এই করটিয়াকে কেন্দ্র করে সে সময় কলেজের শিক্ষক আর তরুণ মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে পাকিস্তান আন্দালনের যে উদ্দীপনা জেগেছে, তুলাভাই তখন তার অন্যতম প্রেরণা।

এতক্ষণ মে মিছিলের দ্ষ্যটি আমি বর্ণনা করছিলাম, সেটি আমার জীবনের রাজনৈতিক ঘট়নার প্রথম স্মৃতি।

তখন সারা পৃর্ববাং্লায় পাকিস্তান আন্দালনেনের উদ্দীপনা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। সুদূর গ্রামবাংলার মেঠো পথেও সেই একই উদ্দীপনার জোয়ার। বাল্লার গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে গ্রাম সবখানেই তখন পাকিস্তান আল্দালনেন একই উত্তাল ঢেট। আমরা তখন করাট্য়ায় থাকি। আমার আব্বা কলেজের ইহরেজির অধ্যাপক। আমার বয়স ছয় কি সাত। সেদিন পাকিস্তান আন্দোলনের সং্গাম কীভাবে প্রতিদিন একটু একটু করে নিঃশব্দে সারাদদশে ছড়িয়ে পড়ছেল সেই ইতিহাস আমার মতো এক্টা ছো্ট শিশ্রে জানার কথ্া নয়- মিছিলের ঔ ছোট্ট উদ্দীপিত দ্শ্যাি্টি আজ আমার একমাত্র স্মৃতির সম্ঘল।

আমি সব সময়ই বয়সের তুলনায় কিছুঢা অপরিণত। আমি লক্ষ্য করেছ্ছি আমার সমবয়সী বন্ধুরা বিশ বছর বয়সে যেসব জাত্তব ও রোমশ বিষয় নিয়ে নির্বিকারে আলাপ করত, সেসব নিয়ে ভাবতে গেলে আমার চষ্মিশ বৎসর বয়স্েে কান লাল হয়ে উঠত। সেই সময় পাকিস্তান আন্দে|লন নিয়ে সবখানে যে তোলপাড় চলছিল আযার মতন একজন ছসাত বছরের শিশুর মনে তা কমবেশি রেখাপাত করার কথ্থ। সন্দেহ নেই বে আমার বয়সের অনেক ছেলেমেয়ের মনেই হয়রো সেসব অনেক ঘট়নাই স্পষ্টভাবে এখনো জেগে আছে। কিল্তু আমার মনে ঐ একটিমাত্র দৃশ্য ছাড়া আর একটটি স্মৃতিও বেঁচে নেই। আমার শৈশশ ছিল দস্যিপনায় ভরা এবং দুরন্ত। সারাদিন অন্যের গাছ থেকে আম, ডাব, তেঁতুল চুরি করে খাওয়া, পুকূরে সাঁতরে বেড়ানা, পাখির বাসা থেবে ডিম চুরির পৈশাচিক মুহৃর্তগুলোর আড়াল দিয়ে যুগের এইসব বিরাট বিরাট ঐতিহসিক ঘটনা কখন নিঃশব্দে যে পার হয়ে গেছে জানতে পারি নি।

এর পরের যে রাজনৈতিক ঘটনা আমার মনে উজ্ঘ্qল হয়ে আছে সেটা ১৯৪৭ সালের 38 आগস্টের ছবি : পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। ততদিনে আমার আব্বা করতিয়া থেকে জামালপুরে বদলি হয়ে অধ্যা্র হিশেবে জামালপুর আলেক মাহমুদ কলেজের প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্বধীীনতা দিবসের ছবিটি আজও জ্জলজ্রল করছে আমার চোখের সামনে। সারা শহর আনন্দে উদ্দীপনায় উদ্বেলিত, মুখরিত। আমার পরনে ততদিনে পাজামার উপর শেরোয়ানি চেপেছে, মাথায় জিন্নাহ ক্যাপ। অফুরন্ত উৎসাহে দল বেঁধে সারা শহর ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা, যদিও কেন এই আনন্দ তা খুব স্পষ্টভাবে জানা নেই। কিন্তু মনে আছে আমার শরীরের প্রাণকোষে প্রাণকোষে একটা নতুন জাতির জন্মের আনন্দ আর স্বাধীনতার উন্মাদনা ঝলমল করেছিল।

কিছूক্ষণ আগে বয়সের তুলনায় আমার অপরিণতির কথা উল্লেখ করেছি। কিন্ত্তে সেটা যে কতখানি হাস্যকর পর্যায়ের তা ঐ স্বীধীনতা দিবসের একটা ছোট্ট গল্প বলে বোঝানোর চেট্টা করি।

ব্রদ্মপুত্র নদীর পাশের সুরকি বিছানাা লাল রাস্তা দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছিলাম, আমার সাথে ছিল জাভেদ। জাভেদের বয়স তখন সতেরে।আঠারো, ছেলেবেলায় আমাদের বাসায় সেই-বেে কাজ করতে এসেছিল, তখনো সেই চাকরিতেই রয়েছে। হঠাৎ একখানে দেখলাম নদীর ভেতর জেলেরা মাছ ধরার জন্য সার বেঁধে যেসব খুটি পুঁতে রেখেছে পানির ওপর সেগুনোর জাগানো মাথা স্রোতের বেগে প্রচণুভাবে এপাশ ওপাশ নড়ছে। ব্যাপারটা আমার কাছে অবাক আর রহস্যময় মনে হল, আমি বুঝে উঠতে পারলাম না कী কারণে ৰাঁশের মাথাগুলো পানি থেকে মাথা জাগিয়ে এভাবে ক্রমাগতভাবে নড়ে যাচ্ছে। নিচে থেকে কে নাড়াচ্ছে তাদের? একসময় বিস্ময়ের শেষপ্রান্তে পৌছে জাভেদকে জিষ্ঞেস করলাম : ‘জাবেদ এগুলো কী?’ আমার মনে হল জাভেদ রহস্যময় হাসি হেসে জবাব দিল, ‘ঘোড়ার ডিম’। এর আগে ঘোড়ার ডিম নামের রহস্যময় জিনিসটার কথা অনেকের মুখ্যই তুনেছি, কখনো দেখি নি। কাজেই ঐ জিনিশটা সম্বন্ধে আমার মনে এমনিতেই একটা কৌতূহল অনেকদিন থেকেই সক্রিয়্য ছিল। জাভেদের রহস্যময় হাসির ভেতর এমন কিছু ছিল, যা দেখে আমি সজ্গে সঙ্গে এগুলোকেই ঘোড়ার ডিম বলে বিব্বাস করে ফেললাম। শুনে কে কতটুকু কৌতুকবোধ করবেন জানি না কিস্তু আমি সত্যিসত্যিই বলছি, বাঁশের ฆুঁটিগুলোর ঐ উদ্দাম রহস্যজনক নড়াচড়াকে আমি সেদিন থেকে ঘোড়ার ডিম বলে শুধু বিব্বাস করেছিলাম তাই নয়, আমার এগারো-বারো বছর বয়স পর্যন্ত ওটাকে আমি ঘোড়ার ডিম বলেই জানতাম। এই ছিল আমার আট বছর বয়সের মানসিক পরিণতির নমুনা।

ভারতবর্ষের স্বধীীনতা এই উপমহাদেশের ছিন্দু-মুসলমানদের জন্য এক বিরাট আনন্দ ও দুঃখের ব্যাপার হয়ে দেখা দিল। পাকিস্তানের মুসলমান আর ভারতের

হিন্দুরা স্বাধীনতার আনন্দ-উৎসবে ফেটে পড়ল। কিন্তু একই রকম নিরাপত্তাহীনতা ও অনিচ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে তলিয়ে গেল পাকিস্তানের হিন্দু ও ভারতের মুসলমানদের জীবন। এখনও ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের দিকে যখন ফিরে তাকাই তখন মনে হয় আমরা পাকিস্তানের মুসলমানরা সেদিন যখন স্বাধীনতা উদযাপনের উৎসবে জয়ো/্झাসে মত্ত ছিলাম ঠিক সেই সময়ে আমাদেরই পাড়ায় প্রতিবেশীী হিন্দুবাড়ির হাট করে দেয়া দরজার আড়ালে মূহ্যমান একদল অসগায় বিমর্ষ মানুষ বাক্যহীন হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশকায় নেতিয়ে গিয়েছিল। একই ঘটনা ঘটেছিল ভারতের প্রায় প্রতিটি ব্যথিত নির্বাক মুসলমান পরিবারের মানুষদের জীবনে। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর ‘ইন্ডিয়া উইন্স্ ফ্রিডম’ বইয়ে লিখেছেন : ‘ভারতের স্বাধীনতার পর তিনি খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্পে টের পেয়েছিলেন যে ভারতের প্রায় অধিকাংশ মুসলমানই সে-সময় এমন একটি অদ্ভুত ধারণা পোষণ করতেন যে, ভারতের ছোট বা বড় যেসব অঞ্চল মুসলমান-প্রধান সেগুলো পাকিস্তানের আওতাভুক্ত হবে, আর হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলো ভারতের P' আমার ধারণা ভারতবর্ষের হিন্দুরাও এ ধরনের একটা অড্ুুত ভাবনায় ভুগত। (সাম্প্রতিককালের ‘স্বাধীন বঙ্গভূমি’ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের মধ্যে অতীতের সেই ধারণাটিরই সম্প্রসারণ চলছে কি?)

আমার মনে হয়, বঙদেশ মুসলমান-প্রধান এলাকা বলে কলকাতার মুসলমানদের অনেকে ভেবেছিল যে, বঙ্গদেশ সগ্গতভাবেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কলকাতা হবে তার রাজধানী। কলকাতার মুসলমান-প্রধান পার্ক সার্কাসের মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণা ছিল প্রবল। পার্ক সার্কাসকে তারা কলকাতার পাকিস্তান বলে মনে করত। এখানকার প্রায় প্রত্যেক বাড়ির বাসিন্দারাই এই সময় পাকিস্তানের পতাকা তৈরি করে রেখেছিলেন হয়রো এই ভেবে যে, স্বাপীনতার সঙ্গে সজ্গে তাঁরা ঐ পতাকা নিজ নিজ বাড়ির ওপর ওড়াতে পারবেন। কিন্তু তাঁদের এই স্বপ্ন সফল হয় নি।

আমার জন্ম এই পার্ক সার্কাস এলাকাতে, আমার নানার বাড়িতে। ১৯৪৮- সালে নানার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে আমি সেখানে পাকিস্তানের বিষণ্ন অবহেলিত পতাকাকে লাঠিতে জড়ানো অবস্থায় ঘরের এককোণে পড়ে থাকতে দেখেছি। সেইসঙ্গ দেখ্খেি বাড়ির বাসিন্দাদের লুকিয়ে লুকিয়ে তখনও কলের গানে আব্বাসউদ্দিনের সুরেলা কন্ঠের উদ্দীপ্ত সেই গান শোনার আকুতি :

> সকল দেশের চেয়ে পেয়ারা দুনিয়াতে ভাই সে কোন্ স্থান। পাকিস্তান, সে পাকিস্টান, সে পাকিস্জান, সে পাকিস্তান।
> পাকিস্সান রোজ বিशানে আজান দেয় বুলবুল হিম শিশিরে অজু করে নামাজ পড়ে সব ফুল।

দুনিয়াতে আজ জুলমত ভারি নাই কো ইজ্জত নাই ঈমান
কে শোনাবে প্রেমের বাণী করবে কে ষুশকিল আসান এক কথায় তার সাফ জবাব দাও!-পাকিস্তান সে পাকিস্তান।

জানি না ঐ বাড়ির কোন কোনো বাসিন্দার মনে তখনো এমন অলীক দুরাশা কাজ করছিল কিনা যে হয়তো কোনো অসষ্তব সুদূর ভবিষ্যতে কলকাতা আবার পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সেদিন এই লুকানো পতাকা আবার কলকাতার সুনীল আকাশে মুসলমানদের আশার প্রতীক হয়ে সগর্বে উভ্েোলিত হবে। ভারতের মুসলমান এবং পাকিস্তানের হ্নিদুদের এইসব অলীক দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে সুদীর্ঘ সময় লেগেছিল।

আমার ধারণা, আমার আগের প্রজন্মের বাঙালি মুসলমানেরা প্রায় সবাই কমবেশি সাম্ফ্ফদায়িক ছিল। অবশ্য কথ্থাটাকে সরাসরি এভাবে না বলে ‘তাঁরা ধীরে ধীরে একসময় সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে বাষ্য হয়েছিল’ এভাবে বললেই হয়তো তা সত্যের আরও কাছাকাছি হয়। বিশ শতাব্দীর প্রথম পর্ব মুসলমান মধ্যবিন্তের আত্মবিকাশের যুগ। এই আত্নবিকাশের সূত্র ধরে প্রতিষ্ঠিত হ্দ্দু মধ্যবিত্তদের সঙ্গে তাদের স্বা্থ্থর সং্ঘাত শুরুহ হয়। এতকাল হ্দিদের কাছ থেকে তারা যে মমতা ও উদারতা পেয়ে আসছিল তাতে কিছু ঘাটতি তারা লক্ষ্য করে। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা পুরোপুরি সাম্প্পদায়িক ছিলেন না, হ্দিদেরে ব্যাপারে তাঁদেরও মনের গভীরে একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান এবং বেদনাবোধ কাজ করত। হ্দিদেদের কাছ থেকে তাঁরা যে অনুদারতা এবং বৈষম্যমূলক আচরণ এই সময় পেয়েছিল তা তাঁদের অনেকেরই হৃদয় ভেঙে দিয়েছিল। ‘বিশুদ্ধ অসাম্প্পদায়িক মুসলমান’ সেকালে প্রায় বিলুপ্ুুই হয়ে গিয়েছিল বলা যায়। হ্দ্দুদ্রের প্রতি অনাস্থ, অবিব্বাস, ক্ষোভ, আক্রোশ, সছিংসতা, ঊম্মত্তত বা নৈরাশ্য একেকজন মুসলমানের মধ্যে এক এক মাত্রায় কাজ করত। হ্দিদুরে ব্যাপারে তাঁদের ভেতরে একটা ভয় ঢুকে গিয়েছিল। মুসলমানদের বাঁচতে হলে হ্দ্দুদের থেকে সম্পূণ পৃথক হয়েই যেটিকে থাকতে হবে সে-সময়কার মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণাটা প্রায় বদ্ধমৃল হয়ে গিয়়ছিল। হ্দিদেরের প্রতি বিরুদ্ধতাকে তাঁরা মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার এবটা আবশ্যিক শর্ত বলে মনে করত।

কিন্তু হিন্দু-বিদ্বেষের মতন এমন একটা দরকারি ব্যাপারকে আমাদের প্রজল্মের মূঢ় যুবকেরা বে যহেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না সেজন্যে তাঁরা আমাদের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃথিত ছিল। আমাদের আগের প্রজন্মের অনেককেই দুঃখখে সঙ্গে বহুবার একই বিলাপ করতে শুনেছি : "হিন্দুদের আসল চেহারা তো দেখ নি, দেখলে বুঝতে কী চিজ এরা। তোমাদের কী ? পাকিস্তান পেতে তো কষ্ট হয় নি বাবারা। চালাও, যত পার ফূর্তি চালিয়ে यাও এখন।"

আমার ধারণা, পরিবারের ছোট্ট, তুচ্ছ কেন্দল-কলহ থেকে শুু করে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিরাট বিরাট বিরোধের পেছনে পারিপার্ধিক বাস্তবতার অবদান যতখানি, মানুষের নির্বুদ্ধিতার অবদান তার চেয়ে কম নয়। শাদামাট। বুদ্ধির মানুষ খুব তাড়াতাড়ি সরলীকরণে পৌঁছে যায়। যেমন একজন মুসলমান খারাপ, দুজন মুসলমান খারাপ-ব্যস এর পরে আর কোনো অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ বা নিরীক্ষণ নেই; কোনো ত府তালাশের মাথাব্যথা নেই—সোজা সিদ্ধান্ত হয়ে গেল : ‘’ব মুসলমান খারাপ।' সংখ্যাতাত্ট্রিকাবে দুইয়ের পরে তিন বলে মে একটা সংখ্যা আছে, তিনের পরে চার-"সব মুসলমান" কথাটার আগে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুসলমানের সুবিপুল পৃথিবী রয়ে গেছ্- তাদের প্রত্যেকের ভালো-মন্দত্বের যে চুলচচরা বিচার-বিশ্নেষণ বা মূল্যায়ন্নে দরকার রয়ে গেছছ-তার জন্য প্রয়োজনীয় ধৈি্য, সময় বা মেধার ক্তা নেই এই ভেদাভেদরহিত মানুষগুলোর। ঠিক একইভাবে একটা হ্ন্দু খারাপ, দুটো হিন্দু খারাপ থেকে এক লাফে ‘সব হিন্দু খারাপ’ সিদ্ধান্তটি একমুহূর্তেই এসে পড়ে। এমনিই ঘটে থাকে সবসময়। পৃথিবীর অনেক নির্বোধ ঘটনার মতোই সাম্প্রদায়িকতা ব্যাপারটাও এমনি এক ধরনের নির্দোষ ও ঝটিতি সরলীকরণের ফল। এই সাধারণীকরণ যে সবসময় নিরেট বুদ্ধির বোকা মানুষ্ের নিব্বুদ্ধিতারই অবদান তা নয়, অনেক সময় অনেক আলোকিত মানুষও আবেগোন্মত্ত পর্যায়ে এই সহজ সরলীকরণের শিকার হয়ে পড়।

প্রজন্মের পর প্রজন্মের ভেতর দিয়ে ভারতবর্ষ্বের হ্দি ও মুসলমানদের মধ্যে যে তিক্তুত ও আক্রোশ জমে উঠেছিল সেই সহিহ্সতাই ঝকঝ্টকে তলোয়ারের মতো ঝলসে উঠে ১৯৪৭ সালে এক কোপে ভারতের মানচিত্রকে দু⿰ুুকরো করে দেয়। ভারত বিভাগের মাত্র পনেরো বছর আগেও ব্যাপারটা প্রায় সবার কাছেই অকল্পনীয় ছিল। বড় মাপের মানুষ থেকে সাধারণ মানুষ—কি হ্ন্দু কি মুসলমান-তখনও অখণ্ড ভারতবর্ষেরই স্বপ্ন দেখত। হাজার হাজার বছর ধরে এই বিশাল ভূখণ্ড একটা অখণ্ড রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নিয়ে তখনও সবার সামনে দণ্ডায়মান। রাষ্ট্রীয় স্বপ্পের সেই বৈভবময় ভাবমূর্তিটি ভেতরে ভেতরে ঘুণে ধরে যে এতখানি đাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল এবং এত সহজে এমন ঠুনকো একটা আঘাতে তা যে এভাবে খানখান হয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে, ঘটনাটা ঘটার সামান্য কিছুদিন আগে পর্যন্ত তা বহু মানুষ ভাবতেই পারে নি। ভারতবিভক্তির প্রথম সারির প্রবক্তাদের মধ্যেও এমন মানুষ অब্পই ছিল ভারতের এই দ্বিখ্ডিত চেহারা যাদের হৃদয়কে ব্যথা-ভারাক্রান্ত করে নি। তবু ঘটেছে ঘটনাটা। ভারত বিভক্ত হয়েছে। নিষ্ধুর বাস্তবের অমোঘ নির্দেশেই হয়েছে। ধর্মের ভিক্তিতে ভারতবর্ষ্বের বিভক্ত হবার ভেতর প্রতিক্রিয়াশীলতার বিজয় লক্ষ্য করে অনেকে সেদিন গভীর বেদনা অনুভব করেছিন ঠিকই, কিন্তু আমার বিপ্বাস দেশবিভাগই ছিল সেদিনকার ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রগতিশীল ঘটনা। সেদিনের সেই ধর্মো্মত্ত সহিংস পরিস্থিতির এরচেয়ে আর কোনো উন্নত ও মানবিক সমাধান বের করা সষ্ভব ছিল না সেদিন। ভারত

বিতাগ না হলে হ্দিদের বা মুসলমানদদর ম্বার্থ কত্যানি লাভবান বা कতিছ্গস্ত হত সে
 जারতবর্ষ্রে প্রতিট হিদ্মুধান এলাকায় মুসলমানে, এবং প্রতিট মুসলমমাপ্পধান

 প্রত্যেকটা স্দ্দু এবং হ্দি-প্প্যান এলাকার প্রতিটা মুসলমান এই অভাবনীয় তাগবে এমন
 প্রত্যাশী দুট মিশ্র জতি অধুযিষ্ত এলাকা না হয়ে হ্দু ও মুসলমানে বিতক্ত দুঢে নির্ড্রোল আলাদা অঞ্চেলে পরিণত হত।

ভারতবিতাগ এই সাপ্খদায়িক নিধনকে পুরোপুরি বন্ধ করতে পেরেছে এটা এককথায় বলা যাবে না। দেশবিতাগের পর ভারত এবং পাকিস্তানে ছেটেড়़

 দাঙ্গার তীব্রত কমতে কমতে প্রায় শৃ দ্যের কেঠঠায় এসে চেকেছে। কিশুু তারতে তিনশ

 গণ-निষন প্রত্য় করুত লে-ক্থা ভাবলে বোমা যায় দেশবিতাগের মাধ্যাম কত
 বিতাগের পর ভারতুর মতে পাকিস্থান্ও সং্খালাল্যুরা এতদিনের পরা|্রান্ত
 ভেতর Яীরে ֶীর ঝিমিয়ে ভ্যে শুরু করে এবং সাম্প্রায়িক উগ্রত, প্রকতির নিয়ম্মই, দুর্বল হয়ে এসে শাম্তির অনুকূল পরিবেশ সৃধ্টি করে দেয়।

## 8



 আমার আগের প্রজন্মের মানুষ হিশবে ধরে নিভ্যই ক্থা বলে চলেছিলাম। আমি তাঁে
 হফ্যেছিলেন তার কারণ হ্দিদুর আপনারা দেেে এসেছিলেন এক পরাজ্নাষ্ত ও অত্যাচরী




উঠতি মুসলমানেরা হ্দিদের দেখেছেন তাঁদের উন্নতির ও সমৃদ্ধির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হিশেবে। দেখেছেন : হ্দ্দুরা অষ্ঞাত কারণে আপনাদের গলা টিপে ধরতে চায়, আপনাদের ג্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে চায়। এমন পরিস্থিতিতে আপনাদের পক্ষে একসময় সাম্প্পদায়িক হয়ে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্ত্র আমাদের প্রজন্মের তরুণেরা ‘সাম্প্রদায়িক’ হতে যাবে কেন ? আমাদের প্রজন্ম শুরু হতে-না-হতেই প্রেক্ষাপট পুরোপুরি পাল্টে গেছে। ভারত-বিভাগ উপমহাদেশের হ্ন্দু ও মুসলমানের অবস্গানকে একটা সম্পুর্ণ নতুন ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আমাদের সামনে যে হ্ন্দুকে আমরা দেখ্খেি সে হ্দ্দু কোনো অত্যাচারী শক্তিমান প্রতিপক্ষ নয় ; হ্দৈদুদের আমরা দেখেছি মৃতুভয়ে পলায়নপপর একদল নিঃ্স্ব নিরস্ত্র মানুষ হিশেবে-যাদের দিকে সহিংসতার পরিবর্তে মমতাস্নিদ্ধ সহানুভূতির চোথে তাকানোই মানুষ হিশেবে আমরা কর্ত্ব্য মনে করছি। রক্তাক্ত সত্যর্ষকে আমরা এ্রাত্তের অশ্রজলে রুপোলি করে তুলেছি। সাম্শ্রদায়িকতা এখন বাহ্লাদেশ থেকে মেটটামুটিভাবে ‘নির্বাসিত’ই বলা যেতে পারে।

হ্ন্দুদের প্রতি বিদ্বেষের ব্যাপারে আমাদের প্রজন্মের উদাসীনতা আমাদের আগের প্রজন্মের মুসলমানদের উৎকন্ঠিত করে তুলেছে এবং তাঁরা এতে একধরনের আশাভগের বেদনাই অনুভব করেছে। এবং এই নির্বুদ্ধিতার খেসারত হিশেবে আমাদের প্রজন্মকে অচিরেই মে হিন্দুদের দাসত্বের শেকলে আটকা পড়ে আবার তাদের গোলাম হয়ে যেতে হবে এই অভাবনীয় দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে পৃথিবী থেকে তাঁরা বিদায় নিয়েছে। উনিশ শ একাত্তুরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাঁদের এই উৎক্ঠা সবচেয়ে প্রকট রূপ নিয়েছিল।

প্রতিটি প্রজন্মের মানুষই, কোন্ অদ্ভুত কারণে জানি না, প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে ধরে নেয় যে তাঁদের পরের প্রজন্মের মানুষেরা শক্তির দিক থেকে তাদের চেয়ে দুর্גল ও অসহায়। यে বিরুদ্দ-প্পৃবীী সগ্গে নিষ্ঠুর সগ্গ্রাম করে তারা ধীরে ধীরে জীবনের জয়কে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পেরেছে, তারা বিশ্বাস করতে ভালোবাসে, তাঁদের পরের প্রজন্মের মধ্যে সগ্গ্রামের সেই দুর্দম শক্তি অনুপস্থিত। তাদের পরের প্রজন্মের মানুষেরাও যে নিজেদের যুগের বৈরী পরিবেশের সজ্গে তাদের মতো একইরকম সহিংস সংগ্রাম চালিয়ে জীবনের অগ্রযাা্রাকে সমুন্নত রাখতে সমর্থ, ব্যাপারটাকে তাঁরা পুরোপুরি যেন বিব্বাস করতে পারে না। প্রাণিজগতের ভেতর নিজস্ব প্রজাতিরক্ষার ব্যাপারে যে একটা নিদ্রাহীন উৎক্ধা রয়েছে হয়তো এটা তারই ফলশ্রুতি। (মানুষের পৃথিবীতে এরই নাম হয়তো ‘বাৎসল্য’)। যে অসহায় শিশুকে একদিন প্রতিমুহৃর্তের নিরাপত্তা, পরিচর্যা ও যত্ন দিয়ে লালন করতে হয়েছে, তাকে হ্ঠাৎ করেই একজন পরাঞ্ত মানুষ হিশেবে বিষ্বাস করতে মানুষের অসুবিধা হয়। এজন্যেই প্রত্যেক প্রজন্মের মানুষ, তাদের সাধ্যমতো সামর্থ ও শক্তি দিয়ে পরের প্রজন্মক্রমের নিরাপন্তা ও প্রতিরক্ষার কাজ করতে চায়। আমাদের আগের প্রজন্মও আমাদের দিকে তাঁদের মমতস্নিগ্ধ উৎকণ্ঠার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং শিউরে

উঠেছিলেন এই ভেবে যে আমাদেরই সুখ ও সমৃদ্ধির জন্যে তাঁদের বিপুল কষ্Z ও তিতিক্ষায় অর্জিত পাকিস্তান আমাদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্যেই হয়তো একদিন ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং পরিণতিতে আমাদের অপরিসীম দুর্দশার কারণ ঘটাবে। তাঁরা আমাদের কালের রাষ্ট্রীয় বাস্তবতার পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট ও সেই নতুন বাস্তবতার ভেতর থেকে জাগ্রত আমাদের প্রজন্মের অগ্রयাত্রার ক্ষুরধার প্রকৃতিটিকে বুঝতে ভুল করেহিলেন।

## a

ভারত-বিভাগের পর পরই আরম্ত হল হ্ন্দুদের অবিধ্বাস্য সং্খ্যায় দেশত্যাগ।প্রথম্ একআধ বছর কিছুই বোো গেল না-মনে হল গোলমাল মিটে গিয়ে বৃষ্টিঘোয়া আকাশের মতো স্নিদ্ধ হয়ে গেছে সবকিছ্রু। পরম নিচ্চিন্ত ভাব নিয়ে আমাদের সঙ্গে মিশতে লাগল আমাদের ছ্দিরুন্ধুরা-এমনকি তাদের বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই। যেন ব্যথিত হবার মতো কোনো কিছু আদৌ কোথাও ঘটে নি। আপাতদৃষ্টে মনে হল এই ধরনের দেশবিভাগের কথা তারা যেন আগে থেকেই জানত এবং সহজভাবে তা মেনেও নিয়েছে। মাঝখানের দুই সম্প্রদায়ের মূঢ় এবং প্রগলভ কিছু মানুষ্ের অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে মে সাময়িক তিক্তুতা এবং সহিংসতত নেমে এসেছিল কিঘুদিনের জন্য, এক লহমায় তা কেটে গিয়ে যেন এক দুর্ভাবনাহীন শান্ত সৌহার্দ্যপূণ পৃথিবী ফিরে এসেছে। যেসব হ্দ্দুরা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিল এতকাল, এমনকি কংগ্রেসের জঙী সদস্য ছিল, তাঁরাও রাতারাতি কেমন যেন ভালোমানুষ হয়ে গেল। তখন বুঝতে পারি নি, একটু বড় হয়ে বুঝেছিলাম, বাইরের এই শান্ত নিরুদ্বিগ্ন প্রসন্ন চেহারা ছিল এই দেশের মানুষেইই একটট বিরাট অণশের নীরব মৃত্যবরণের বেদনাময় চিত। সারাদেশে এই মৃত্যু ঘটেছিল প্রায় প্রতিটা পরিবারে, প্রতিটা চালের নিচে, প্রায় প্রতিটি হ্দ্দুর নিভে যাওয়া আনন্দোজ্জ্রল মুথ্থে পোড়ো ভিটেয়।

আমাদের গ্রামের বাড়ি বাগেরহাট জেলার সুদূর গ্রামাঞ্চলে। এলাকাটা মুসলমানপ্রধান, কিত্তু কাছাকাছি নমশুদ্র হিন্দুদের বিরাট বসতি। মোটামুটিভাবে গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, যশোর, নড়াইল, পিরোজপুর, বাগেরহাট আর বরিশালের হিন্দু-মুসলমান বসতির বৈশিষ্ট্য অনেকটা এই জাতেরই। এসব অঞ্চলে মুসলমান এলাকার ফাঁকেফোকরে রয়েছে বিরাট বিরাট হ্ন্দুপ্রধান এলাকা। জনসং্য্যার দিক থেকে হিন্দু মুসলমানেরা অনেক জায়গায় সমান । বহুকাল ধরে এরা পাশাপাশি বাস করেহে, সুখে স্থ্পীতিতে থেকেছে, মাবে মাঝে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বিরাট খুনখারাবি আর কাইজ্যায় মেতে উঠেছে। ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামাঞ্চাে শোনা অজ্ঞাত কোনো লোককাহিনীর প্রথম দুটো লাইন এখনো মনে পড়ে :

जাই সকল কূতূহলে করি নিব্দেন
নমু মুসলমানের দাঙ্গ কর্বি বর্ণন
बিলা যশোহর।

আজকাল সাম্প্রদায়িক দাঙায় সং্যাগরিষ্ঠরা যেভাবে সং্খ্যালঘুদের ঘরবাড়ি জ্মালিয়ে দিয়ে কাপুরুষোচিত খুনখারাবি চালায়，এই কাইজ্যাগুলোর ধরন ছিল তা থেকে আলাদা। এগুলো ছিল একজাতের সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ，প্রায় সমবनীয়ান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে গৌরবের শক্তি পরীক্ষ। মর্যাদার মনোভগ্ছিই এর মধ্যে ছিল বড়। আগে থেকেই দিন তারিখ দিয়ে একটা ফাঁকা বড় জায়গা কাইজ্যার জন্যে নির্ধারিত হতーতারপর ঐদিন নির্দিষ্ট সময়ে হিন্দু－মুসলমান ঢাল，শড়কি，বষ্লম，কোঁচ，হ্যাজা নিয়ে নিজ নিজ দলে জড়ো হতত ：

ঢাকার নবাব দিলেন জবাব হাজার মুসলমান， পদানদী পার হইয়া মিরিল আসযান।
তারপর গগনবিদারী ধ্বনিতে আকাশ কাঁপিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হত তারা। দুই পক্ষের বড় বড় লেঠেলদের বর্ণনা এরকম ：

এল निधিরাম বেমন নাম ত্মন তাহার কাম
বন সজারুর মতন তাহার গায়ের সকন চাম।
এन ছদন মাল জুতির কাল বিধত না যার চামে
দুই দশ দিন লড়াই করে গা নাহি যার ঘামে।
এল বচন মিঞ্প কোরান লিয় এসমে আজম পাড়ি
ফ্রুক ঁूँড়িলে হাজার লেঠেল করত গড়াগড়ি।
जল করিম ঢালি বার্দগুলি চিबায় যেন মুড়ি．．．
রক্তের নাচনে পাশব হয়ে উঠত লড়াইয়ের মাঠ। বীরর্বের নেশায়，ধর্মীয় গৌরবের ঊম্মাদনায় জীবনকে অগ্রাহ্য করে মদোন্মত্ত হয়ে উঠত দুদলের রক্ত পাগল দামাল－লডুয়েরা।

মার মার মার হাকন রুপা—মার घার মার ঘুরায় লাfि，
घুরায় যেন তারি সাথে পায়ের তলে মাঠের মাটি।
আজ যেন সে মৃতু－জনম ইহার অনেক উপরে উঠঠ，
জীবনের এক সত্য মান লাঠির আগায় নিচ্ছে নুটে！
মরণ যেন মুখোমৃ নাচছ্ছ তাহার নাচার তালে，
মহাকানের বাজছে বিষাণ আজকে ধরায় প্রলয় কালে।

নাচে র্রপা－নাচে র্পপা－লোহর গাঙে সিনান করি， মরণরে সে ফেলছে ছুড়ে রক্তমাখা হষ্তে ধরি।
নাচে রুপা－নাচে রুপা—মুখে তাহার অট্টহাসি，
বক্ষে তাহার রক্ত নাচে，চক্ষে নাচে অগ্নিরাশি।
হাড়েগোড়ে নাচন তাহার，রোম রোমে লাগছে নাচন，
কী যেন সে দেখেছে আজ，রুধতে নারে তারি মাতন।
［नख্রীকাঁাথার মাঠ ：জসীমউদদদীন］

লাশ আর রক্তের বন্যায় ভেসে যেত কাইজ্যার মাঠ। লড়াইয়ের পর আর্ত মাতম উঠত অসং্খ্য বাড়ির নিঃস্ব ছাউনির নিচে। রক্তের স্রোত আর অশ্রুর নিচে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যেত অনেক সম্পন্ন সংসারের প্রীতিমধুর সুখশান্তি। কাইজ্যার পর লালপাগড়ি পরা পুলিশের দৌরাত্ম্যে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ত হাজার হাজার মানুষ্ষ। এই ছিল এই অঞ্চলের বিখ্যাত নমু-মুসলমানের কাইজা। জসীমউদ্দীনের লেখার নানান জায়গায় এই মহাকাইজ্যার জীবন্তরপ অমর হয়ে আছে।

## $৬$

বাগেরহাট জেলার এক সুদূর গ্রাম্ম আমাদের বাড়ি। সেনবাবুরা সেখানে ছিলেন একমাত্র হ্ন্দুঘর। একমাত্র-কিন্তু শিকা, সচ্ছলতা এবং দোর্দণ প্রতাপে তাঁরা ছিলেন একাই একশ। চারপাশের বিশাল মুসলমান জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রীতিমতো দাপটের সজেই তাঁরা টিকে ছিলেন। কোনোদিন তাঁদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস কখনো কারো হয় নি এবং হবে এটাও কেউ ভাবে নি। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হাার সঙে সঙ্গে এই পরিস্থিতির খানিকটা পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল এবং ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে একসময় একটা বিশ্রী সম্পর্কই তৈরি হয়ে গেল। বাগেরহাট তখন বৃহত্তর খুলনার মধ্যে। খুলনা তখন অল্প পরিমাণে হলেও হ্ন্দুপ্রধান। সুতরাং খুলনার ভাগ্য মে ভারতের সঙেই সম্পৃক্ত হয়ে যাবে এই আশঙ্কাতে এই অঞ্চলের মুসলমানেরা আগে থেকেই চুপসে ছিল। তবু আন্দোলন উদ্দাম গতিতেই এগিয়ে যেতে লাগল। তাদের মনে হয়তো এমন এবটা অলীক দুরাশা সুদূর সম্ভাবনার মতোই কাজ করছিল যে হাজার হাজার মানুষের এইসব প্রমত্ত মিছিল ইতিহাসের আমোঘ গতিকে পান্টে দিয়ে তাদের আকাষ্ফাকে এ্রদিন সফল করে তুলবে। দেশের কর্ণধারদের কলমের সামান্য খ্খোচায় লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বপ্নসাধ এক্মুহূর্তে কোথায় যে উড়ে যেতে পারে, এইসব সাধারণ মানুষগুলোর সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না।

মুসলমানদের ওপর সেনবাড়ির মেজকর্তার ঝাঁজই যেন ছিল সবচেয়ে বেশি। বড়বাবু কলকাতায় থাকতেন বলে মেজবাবুর ওুরেইই ছিল এই বিরাট পরিবারটার দায়িত্ব। শীী চেহারার বদমেজাজি এবং জেদি মানুষ ছিলেন তিনি। মুসলমানদের সগ্গে এ পর্যন্ত যা-কিছু তিক্ততা এবং রেষারেষি সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে অনেকটা ছিলেন তিনিই। খুলনা যে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে তা ততদিনে, অনেকের মতো তাঁর কাছেও স্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রকাশ্য হাটের মাঝখানে হাতের লাঠিটাকে মাটিতে জোরে জোরে ঠুকে বলতেন-'যা খুশি চালয়ে যাও মেয়ারা। ইন্ডিয়া হলে টের পাবানে .ঠেলাখান।' হাটের মুসলমানেরা শুকনো আশঙ্কাতুর মুখে সবকিছू শুনে যেত। কথা বলত না কেউ। দুয়েকটট জোয়ান ছোকরা হঠাৎ ক্থা বলে উঠতে দাপিয়ে উঠলে অন্যেরা মুখ্ে হাত চেপে থামিয়ে দিত। বলত : ‘এখন নয়রে ভাডি, এখন নয়, সময় আলি সব বলিস।'

১৯৪৭ সালে খুলনা যথারীতি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। মুসলমান সং্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ পড়ল পাকিস্তানে।

মেজকর্ত্ত সেনবাড়ির বিরাট শিরীষগাছটার মাথায় একটা ভারতীয় পতাকা উড়িয়ে রাা্তায় নেমে চেচচিয়ে ডাকতে লাগলেন : ‘কই রে ন্যাড়ারা, বাড়ির মদ্যি সেদিয়ে আছিস কেন এখন, বাইরি আয়, তোগো পাকিস্তান দেইখে যা।’ কিন্ত্ত কোনো ন্যাড়ারপোকে আর তাের সাধের পাকিস্তান দেখার জন্য বাইরে আসতে দেখা গেল না। ঘরের ভেতর মুহ্যমান অবস্থায় শুফ়ে তারা তখন তাদের রিক্ত অন্ধকার ভবিষ্যতের আশঙ্কায় নিস্পৃহ হয়ে আছে। এর তিনদিন পর, ১৭ই আগস্ট, হঠাৎ অভাবিতভাবে খবর এল খুলনা পাকিস্তানে পড়ে গেছে, পরিবর্তে মুর্ণিদাবাদ ভারতে। দেশনেতাদের কলমের খেয়ালি খvঁচায় ঘটে গেছে এই অলৌকিক ব্যাপার।

খবর পৌছোতেই প্রতিটা গোলপাতায় ছাওয়া দাওয়ার নিচে গালে হাত দিয়ে বসে-থাকা হাজার হাজার মুহ্যমান মুসলমান অপ্রত্যাশিত আনন্দে চিৎকার করতে করতে চারদিক থেকে পাগলের মতো ছুটে এল দেপাড়ার হাটের চোহদ্দিতে। চিৎকারে, উল্মাসে, আনন্দাশ্রুতে, আলিঞনে, কোলাকুলিতে জায়গাটাকে মুখর করে রাখল সারাটা দিন। বিকালের দিকে উত্তাপ খানিকটা ধরে এলে রোল উঠল : ‘চল্ যাই, সেনবাবুরে একবার দেখে আসি।’ হাজার হাজার কঠ্ঠ সোপ্মাসে সমর্থন জানাল।

দেখত দেখতে শ-কয়েক অল্পবয়সী ছোকরা ফূর্তির তোড়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল সেনবাবুদের বাড়ির ভেতরে। দলের মধ্যথেকে একজন রসিক ছোকরা হেঁকে উঠল-‘কই মেজকর্ত্ত, ঘরে শুয়ে ক্যানো। আপনার ইন্ডিয়া দেখতি তো একবার বাইরি আসতি হয়। উল্লসিত জনতা হো হো করে হেসে বিদ্রপটাকে সারা তষ্ষাটে ছড়িয়ে দিল। আমার ধারণা, এই তিনদিনে মুর্শিদাবাদে যা ঘটেছিল তার গল্প্প এ থেকে আলাদা কিছু নয়।

এরপর মেজকর্তার ইতিহাস বড় করুণ। সেই দোর্দণুপ্রতাপ মানুষটা দিনে দিনে ছোট হতে হতে প্রায় ছায়ার সঙ্গে মিশে গেলেন। হাটে বাজারে ক্বচিৎ-কদাচিৎ তাঁকে দেখা যেত। অধিকাংশ সময় তিনি থাকত্তেন লোকচক্ষুর বাইরে, घরের ভেতর বিছনায় শুয়ে কী সব যেন ভাবরেন দিনরাত, হয়তো ভবিষ্যৎ পরিকক্পনা নিয়ে নিজের মনের মধ্যেই জল্পনাকল্পনা করে যেতেন তিনি। যে মর্যাদা নিয়ে তিনি চারপাশের অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মুসলমান চাষাভূষোদের সামনে মাথা উচু করে এতকাল দাঁড়িয়ে ছিলেন তাদের অনুগ্রহ নিয়ে বেঁচ থাকার চেয়ে মৃত্যুও যে ভালো।

বছরখানেক পর একদিন সকালে হঠাৎ শোনা গেল তিনি সপরিবারে ভারতে চলে গেছেন। দেখতে দেখতে তিন-চার বছরের মধ্যে সেনবাড়ির প্রায় সব কজন শরিক নামমাত্র দামে জমিজমা পৈতৃক ভিটা বিক্রি করে কলকাতা বা অন্য কোথাও চলে গেল। এককালের বৈভবোজ্জল তাদের পরিত্যক্ত বিমর্ষ বাড়িতে গুটিকয় মুসলমান গৃহন্থ পরিবার উঠে এসে শ্রীহীন আস্তানা গেড়ে বসল।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার সময়ে পূর্ব ও পচ্চিম পাধ্জাবে মুসলমানদের সগ্গে স্দ্দু ও শিখদের যে দাঙ্গ পাকিয়ে ওঠে, ব্যাপকতায় ও প্রচণুতায় তা এই উপমহাদেশের স্মরণকালের মষ্যে ভয়াবহতম। পাশব তাগ্ডবলীলা যে কী ভয়•্কর চেহারা নিয়ে জেগে উঠেছিল তার খানিকটা বিবরণ আছে কৃষণ চন্দরের ‘গাদ্দার’ উপন্যাসে। উপন্যাসের নায়ক বৈজনাথের নিজের চোvে দেখা দুএকটা টুকরো ছবির মধ্যে হতভাগ্য মানবতার সেই করুণ অশ্রু জমাট বেঁধে আছে :


 घাथा নেড়ে নেড়ে রুূ্ধ গলায় বলাছ :
"গাড়ি এল গাড়ি এল
नाড़ प्यान वैথে
বুড়োর দাড়িত্ত
লেখ্যা আগুন লেগগা৷"



 বহ আগে बোেই বইছিল।"
 ছিল তাंরই नाম।..."


 নীচতায় ভরা এই পপ冋িী।"
দাঙ্গার আরও একটা জীবন্ত বর্ণনা আছে ভীষ্মদেব সাহানীর ‘তমস’-এ।
এই দাঙ্গার ভয়্ককর হিিস্রতা একসময় থিতিয়েও এল, আপাত স্বস্তি নেমে এল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে:

মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা শেখ নূর ইলাহী হ্ন্দু সম্প্রদায়ের নেতা লালা লক্ফ্রীনারায়ণকে জড়িয়ে ধরল, ঠাট্টা করল, কিন্তু স্বার্থ তাদরর এক করলেও এই ক্রচিহ্ন এত সহজেই মুছে গেল কি?

ভয়াবহ দাজার জের হিশেবে পৃর্ব-পাঞ্জাবের মুসলমান এবং পক্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখদের দেশত্যাগের ব্যাপকতা হল অবিষ্বাস্য। হত্যকারীদের বষ্ষম থেকে

কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে লক্ষ লক্ষ হ্দ্দু ও মুসলমান দলবেঁধে একসাথে নিজেদের পিত্-পিতামহের ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-বক্ধু, জন্মভূমি, ধর্ষিতা মা-বোন আর প্রিয়জনের লাশ ফেলে ভয়ার্ত পশুর মতো সীমান্তের অপর পারের দিকে ছুটে গেল।

এই সময়কার কোলকাতার দাঙাও আদিমতার নগ্ন আত্মপ্রকাশে কম হৃদয়বিদারক ছিল না। দেশবিভাগের সমসময়ে বা পরপরই ঢাকায়, নোয়াখালিতে এবং পূর্ব-পাকিস্তান ও পক্চিমবজ্গের নানান বিফ্ষিপ্ত জায়গায় দাঙার লেলিহান শিখা ছড়িয়ে যায়। প্রায় সব এলাকাতে দাঙার চরিত্র ছিল একই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অরক্ষিত অসহায় নরনারীর ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠের লুটতরাজ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ আর ধর্ষণের বেদনাময় ইতিহাস।

উত্তর-ভারতের ভয়াবহ দাঙার বর্ণনা ঐ এলাকার বেশকিছু প্রতিভাবান লেখকের শক্তিমান লেখনীর কারণে আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশবিভাগ ও হৃদয়বিভাগের মর্মন্তুদ কাহিনী আজ পর্যন্ত আমাদের ভাষার কোনো শক্তিমান সাহিত্যিক তাঁর রচনার উপজীব্য করেন নি। ফলে যুগ-যুগান্তের নৃতাত্ত্রিক ও অভিন্ন একটি জনগোষ্ঠীর বিভক্ত হয়ে যাবার বেদনাময় ইতিবৃত্ত নিঃশব্দেই বিস্মৃতির নিচে চাপা পড়ে গেল।

আগেই বলেছি, পাঞ্জাবের দাগা টর্নেডোর মতো আকস্মিক ঝাপটায় দুটো সম্প্রদায়কেই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। স্তুক্স, হতচকিত, দিশেহারা মানুষের আকস্মিক দেশত্যাগ তাই হয়েছিল সম্পূর্ণ পরিকল্পনাহীন ও সর্বাত্ৰক। পূর্বপাকিস্তান থেকে পশ্চিমবজ্গে হিন্দুদের দেশত্যাগ কিক্তু এমন দিশেহারা এবং বিভ্রান্ত ছিল না। এদের দেশত্যাগের ব্যাপারটা ঘটেছিল অনেক ধীরে ֶীরে, অনেক বছর ধরে, বুবেস শুুে পরিকল্পিতভাবে। হ্ন্দুদের দেশত্যাগের উন্মাদনা সবচেয়ে সক্রিয় ছিল ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে। এরপরে এই গতি ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসে।

আমার আব্বা জামালপুর থেকে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে যান ১৯৪৮ সালে, আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। আমি ম্যাট্বিক পরীক্ষা দিই ১৯৫৫ সালে। কাজেই বলা যেতে পারে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হ্নিদের দেশত্যাগের প্রধান নাটকটি আমার চোখের সামনেই সংখটিত হয় আমার স্কুলজীীনের সময়পরিসরে--আমার জীবনের সবচেয়ে স্বপ্ন-স্নিগ্ধ দিনগুলোয়।

## b

পাবনায় আসার আগে আমি মে দুই জায়গায় ছিলাম সে জায়গা দুটোতেই ছিল মুসলমান সংস্কৃতির প্রাধান্য। অনেক কিছুর কর্ত্ব্বও ছিল মুসলমানদের ছাতে। কিন্ত্ত পাবনার মধ্যবিত্ত ছিল হিন্দুপ্রধান। আমাদের বাসা ছিল কলেজ কম্পাউন্ডের এক নির্জন প্রান্তে, শীর্ণ রুপোলি ইছামতীর গা 凶েঁষে। কলেজ-মাঠের দক্ষিণদিকে রাধানগরের জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল-রাধানগর মজুমদার একাডেমি। কলেজ-

রাধানগরের উত্রদিকের একটা বড় এলাকা জুড়ে মষ্মদারূদর বিশাল দেতলা
 অরণ্য। সারাট পাড়া জুড়ে মধ্যবিও হ্দৈদুদর একের পর এক ছিছাম পরিপাটি বাড়িয়-এরদর কেউবা উকিল, কেউ শিছক, কেউ ডাক্তা, কেউ ছোট চাকুরে, কেউবা গ্রাম এলাকার বিষ্তর জায়গা-সপ্পত্তির মালিক। বিকেলের দিকে রোদ পড়় এলে বাড়িগলোকে শান্ত ছবির মতো দেখাত। প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনে একটি করে ছেট্ট ফুলের বাগান। দদनন্দিন পৃজ-অর্চনায় ফুল দরকার হত বলে প্রায় প্রতিটা श্দিপরিরারেই কমবেশি ফূলনগাছছর চর্চ ছিল। ভোরে আার সন্কায় প্রায় প্রতিটি বাড়ি থেকে হারম্মনিয়িম্মে মিষ্টি শদ্দ ভেলে আসত। সব মিলে মোটেমুটি মার্জিত প্রাণঢালা মनোরম পরিষেশ। যাঁরা নেহাতই নিস্ন-ম্য়বিত্ত ছিলেন তাদের ঘরবাড়িঔলোতেও পরিপাট্য ও পরিশীলনের একই ব্যতিক্র্যহীন ছপ পাওয়া শ্ত।
অडूু মানুষ ছিন এই ম্্যবিচ্েেরা। একটা বড় জীবনের মৃল্যবোধ্র স্বপ্ন ছিল এদের সামনে-লে ম্বপেন এরা উজ্জীবিত ছিল। সবকিছুকে সহজ অার সুন্দর করে

 निকোনা পরিপাটি আফিনা বা बেফ্ে দে্খ লোভ জগত, বিছনা-আলনাআসবাবের ছোট্ট সাজানো পরিপাটি সং্সারাটূ বূ দেখে লোভ হত, এমনকি লোভ হত কপালে টিপ-পরা घরের টুকটুকে লশ্মী বউটিকে দেখলেও। সরন অনাড়শ্বর আর পরিত্ণ জীবনের আদর্শ প্রতিছ্ছবি ছিল এরা।




 করেছিলেন গল্পটাতে। নানান ধরনের সামজিক, অর্থনততিক এবং রাজনেতিক
 এদদশের आপামর জনসাধারণের জীবনন নীচুতলা পর্যন্ত পৌছোতে পারেনি, মধ্যবিত্তের ছো্ট গণির ভেতরেই সীমিত হর্যে পিব্যেছিন। কিন্তু দেলের মানেষ্বর ছোট্র এবটা অशশশর চিও্তে এই রেনোঁস যেভাবে আলোকিত ও পরিশীলিত করে তুলেছিল তা সত্যি সত্যি অপ্ব। সং্খায় অস্প হালও এই রেনেসাঁসের ম্বপ্ন ও জীবনসাধनার ভেতর থেকে এই জাতির মধ্যে এমন কিছু শুদ্ধচিষ্তসপ্পন্ন, উচায়ত মানুম্বের উখান ঘটেছিন, পৃথিবীর প্রধান সভ্যতাগাোর রাজপথেই কেবল যাদের সমক্ক মানুষ্দে ハ্ৰঁাজ ম্লেে।

সশ্শ্ফৃতিবান ও আলোকিত এই হ্ন্দু-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে আমি দেখেছিলাম আমার কৈশোরে। াঁাদের সেই দীপাল্শিত স্মৃতি আজও আমার চোখের সামনে াঁাড়িয়ে আছে। এই হ্দি-মধ্যবিত্তের জন্ম একদিনে হয় নি। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সূচিত হয়ে যে রেনেসাঁসের আলো বাঙালির একটা অহশের চিত্তকে সম্পন্ন বর্ণচ্ইটায় আলোকিত করেছিল এই মধ্যবিত্তেরা ছিলেন তাদেরই উক্তরসূরী। আমার কৈশোরে দেখা হ্ন্দি-মধ্যবিত্তের মধ্যে মহন বাঙালিত্বের সেই সর্বশেষ বর্ণচইটাকে আমি বিষ্ন চোখে তাকিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম।

সত্যি সত্যিই একট্টা সমৃদ্ধ মধ্যবিক্ত হিন্দুসম্প্রদায়কে দেখেছিলাম আমি এই সময়ে। আদর্শবান, সৌন্দর্যপ্রিয়, মূন্যবোধসম্পন্ন, জ্ঞানপিপাসু, পরিশীলিত ও সপ্রতিভ একটা সম্প্রদায়। বৃটিশ আমলের প্রথমদিকে যখন উপেক্ষিত মুসলমানেরা বৃটিশদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেদের অভিমানী বিবরের ভেতর তিলে তিলে ক্ষয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে এই হ্নি-মধ্যববত্তদেরই একটা অংশ বৃট্টিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজেদের আখের গুছিয়েছে, বৃটিশ-প্রভুদের সামনে নতজানু হয়ে এদেশে তাদের টিকে থাকার সুবিধা করে দিয়েছে। অথচ আবার এদেরই অন্যকিছু মানুষ সেকালের ইউরোপের রেনেসাঁসের মহান চেতনাকে আত্নস্থ করেছে, স্বাদেশিকতার মন্ত্রে উদ্দুদ্ধ হয়েছে, দেশপ্রেমের গান গেয়েছে, বৃটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, সহিংস সংগ্রাম করেছে। বৃটিশদের কাছ থেকে পাওয়া মূল্যবোধ দিয়েই তাঁরা বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করেছে। বৃটিশদের সঙ্গে সগ্গ্রাম করতে গিয়ে তাঁরা প্রকৃতির নিয়মেই জেনে গিয়েছিলেন যে এমন চতুর, প্রবল ও জ্ঞানবান শর্রকেে এদেশ ছাড়তে বাধ্য করা কেবল অস্ত্রের শক্তি দিয়ে সম্ভব হবে না-শারীরিক শক্তির পাশাপাশি खানের শক্তিও তাদের বাড়াতে হবে। এজন্যে সারাদেশের পাড়ায় পাড়ায় রাজনৈতিক ও সাং্শ্কৃতিক কর্মীরা স্বাস্থ্রচর্চা সংঘের (আখড়ার) পাশাপাশি অসং্খ্য পাঠাগার গড়ে তুলেছিলেন। আমার সারাটা স্কুলজীবনের পরিসর জুড়ে, অকর্ষিত পাকিস্তানি মনোভাবের কঠোর বিরোধিতার মুখে এক গভীর বেদনার ভেতর আমি আমার শহরের প্রতিটা পাড়ার লাইব্রেরি আর আখড়াগুলোকে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেতে দেখেছি।

## ৯

आমি যখন বিবববিদ্যালয়ে পড়ি তখন আমার এক আত্ীীয়াকে তার প্রবন অমতে এক ডাক্তার ভদ্রলোকের সাথে বিয়ে দেয়া হয়। রুচির দিক থেকে ডাক্তার ভদ্রলোকটি ছিলেন আমার ঐ আতীীয়ার তুলনায় বেশ খানিকটা নীচু মানের এবং কিছুটা অকর্ষিত। পারিবারিক অভিজাত্যের দিক থেকেও ভদ্রলোকটির অবস্থান ছিল ভ্দ্রমহিলার অনেক নীচে। এর পরিণাম শেষপর্যন্ত এই দাঁড়িয়েছিল যে ভদ্রমহিলা সারাজীবন নিজের ভাইবোনদের আশ্রশ্রে, অসম্মানিত নিঃস্ব জীবন কাটিয়ে তিলে তিলে নিজেকে শেষ করেছিলেন, কিন্তু ঐ অমার্জিত মানুষটির সগ্গে ঘর করেন নি বা

চাঁকে স্বামী বলেও স্বীকার করেন নি। গন্পটার প্রসদ্গ টেনে আনলাম এ-কথ্থাটা বলার জন্য যে উন্নততর সং্শ্কিতির মানুষের পক্ষে নিম্নতর সए্फ़তির মানুষের সঙ্গে এক হয়ে বাস করা খুবই কঠিন, বিশেষ করে ঐ নিম্ন সশ্ড্ফৃতির অমার্জিত মানুষদের সামনে যদি নত হয়ে বাঁচতে হয়।

মনসামগলের গন্টে এরই এব্টা ছেট্ট উদাহরণ আছে। দেবাদিদেব শিবের একনিষ্ঠ
 দেবী মনসা পূজা চাইলে নিজের সন্ড্ফৃতির শ্রেষ্ঠচ্বের গৌরবে গর্বিত চাঁদ সওদাগর দৃপ্তস্বরে জানিয়েছিন :

বে হাত পৃজেছি আমি দেবমূলপাপি।
সে হাত পৃজ্মি আমি নেন্মুড়ির কানি॥
না, একটা উন্নততর সং্শ্কৃতির গর্বিত উতुরাধিকারী হয়ে একটা ইতর-সং্স্কৃতির দেবীর বেদিতে পূজা দেয়া সস্তব নয় তার পক্ষে-কালীদহের আবর্তে তার সাধের সপ্তডিঙা বানচাল হয়ে গেলেও না, মনসার আক্রেশে তার সমৃদ্ধ বংশের ধ্বংস হয়ে গেলেও না। না, কিছুতেই পারবে না সে। পারে নি পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুমধ্যবিত্তরাও। পুরুষানুক্রমে তাঁদের বৈভব আর প্রতাপের সামনে নতজানু একদল ভভলুষ্ঠিত অপমানিত মানুষকে সমীছ করে এই অসম্মানিত দেশে ধিক্কিত জীবনধারণ করা কিছুতেই সম্তব হয় নি তাদের পক্ষে। তাই তারা নিঃশব্দে, নতমুখে চলে গিয়েছিল।

প্রায় একই ঘটনা ঘটেছিল বৃটিশ আমলের প্রথমদিকে মুসলমানদের জীবনে। একটা রাজকীয় জীবনের বিত্ত আর বৈভব থেকে নিপতিত হয়ে, প্রায় একইভাবে, অভিমনাহত জীবনের অর্থহীনতার ভেতর তাঁরা ধীরে ঘীরে একসময় নিঃশব্দে হারিয়ে গিয়েছিল তারা।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা পশ্চিমবজ্গের হিন্দুদের তুলনায় সাং্স্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভবে উন্নত ছিলেন না বলে তাঁদের ঠিক এ ধরনের অবমাননাকর অবস্থায় পড়তে হয় নি। ফলে পৃর্ব-পাকিস্তানের হ্ন্দুদের তুলনায় পশ্চিমবজের মুসলমানদের মধ্যে দেশত্যাগের তাড়নন ছিল অনেক কম।

সং্স্কেতিবান হ্ন্দুরা একে একে নিঃসঙ্াবে দেশ ছেড়ে চলে গেল। আমাদের সৌন্দর্যের, আনন্দের, প্রেমের জগৎটাকে প্রায় খালি করে যেন চলে গেল তারা। সারাটা দেশে তাদের নিজ নিজ বাড়ির ছোট্ট বাগানগুলোয় ফুলের যে অপার জলসা তারা ফুট্টিয়ে রেখেছিল, তাদের চলে যাবার সঞ্গে সক্সে সেই ফুলগুলোও যেন হঠাৎ করেই অদ্শ্য হয়ে গেল। কোথাও একটি ফুলের চিহ্ও যেন আর রইল না।

তাঁদের পরিত্যক্ত বাড়িঘরগুলোয় একে একে এসে উঠল সেকালের উঠতি মুসলমানেরা। এদের অধিকাং্শ গ্রাম থেকে আসা, শক্তু সমর্থ, একধরনের খাটুয়ে মানুষ। শিক্কার দিক থেকে প্রথম প্রজন্মের লোক এরা। সৌন্দর্বের বা মাধুর্যুর স্প্শ তখনও তাদের

অনেকের জীবনেই পৌছোয় নি। বাড়ির বাগানের ফুলগাছগুলোকে কেউ কেউ অলাভজনক পণ্রশ্রম ভেবে গোড়াসুদ্ধ উপড়ে দেয়ালের ওপারে চিরবিদায় করে দিল। তারপর সেই বাগানটাকে ভালোভাবে চষে পোক্ত অভ্যস্ত হাতে নানান মাপের জাললা বানিয়ে হরেক রকম তরিতরকারির গাছ লাগাল চটপট। ফুল্ল বিদায় হয়ে সারাটা দেশ চালকুমড়া, কদু, ওল আর ধুন্দুলে ‘লাভজনক’ হয়ে উঠল।

আমদের দেশে এই তরিতরকারির যুগ চলেছে প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর-১৯৫০৫৫ থেকে ৭৫ পর্যন্ত। সত্তর দশকের মাঝামাঝিতে প্রায় হঠাৎ করেই আবার দেখা গেল, ফুল ফিরে আসছছ সব জায়গায়। আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমাদের পরের প্রজন্মের রুচি- প্রত্যাশী তরুণ-তরুণীরা, আমাদের চেয়ে সাং্স্কৃতিকভাবে অগ্রসর কিশোর-কিশোরীরা আবার ফুলের চর্চায় উন্মুখ হয়ে উঠছে। বাড়ির সামনের ছোট আভিনাটুকূুে ছোক, ছাদে হেক, ছোক চিলতে পরিমাণ বারান্দায় বা কার্নিশে-যে যেখানেই পারছে নানা রঙের ফুলের সমারোহ ঘটিয়ে জীবনকে আবার সৌগন্ধযয় ও বাসযোগ্য করে তুলতে চাইছে। পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে হ্ন্দু-মধ্যবিত্ত এদেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় যে রুচি ও সৌন্দর্যকে তাদের সজ্গে করে নিয়ে চলে গিয়েছিল, আমাদের পরের প্রজন্মের সুস্মিত ছেলেমেয়েরা সেই মাধুরী-পিপাসাকে আবার আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনতে শুুু করেছে।

## SO

হ্ন্দুদের দেশত্যাগের আরেকটা কারণ ছিল। দুশো বছর ধরে কোলকাতা ছিল বৃটিশ বাংলার রাজধানী। (এর আবার অধিকাংশ সময় জুড়েই তা ছিল খোদ বৃটিশভারতের রাজধানী।) কাজেই এই দুই শতাব্দী ধরে কি হিন্দু কি মুসলমান-সারা বাংলার সব মানুষের স্বপ্ন ছিল এই শহর কোলকাতা। কেবল বাংলার মানুষের নয়, সারা ভারতবর্ষের মানুষেরই লক্ষ্য তখন কোলকাতা। বাংলার সব শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ঢল তখন হিংস্র অপ্রতিহত স্রোতে কোলকাতামুখি। চল, চল, কোলকাতা চলসবার স্বপ্ন আর ল্লোগান এই একটাই। একটু সুযোগ পেলেই হল—বিচার-বিবেচনার অবকাশ নেই, ভালোমন্দ নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগ নেই, তড়িঘড়ি ছুট লাগাও কোলকাতায়—দালানবাড়ি না হোক ওঠো গিয়ে বস্তিতে, বস্তি না পেলে মেসে, তবু চলো কোলকাতা। পরেরটা পরে দেখা যাবে, আপাতত মাথা গোজার একটু ঠঠই হলেই হয়। যেন কোলকাতাতেই ধর্ম, কোলকাতাতেই অর্থ, কোলকতততেই কাম ও মোক্ষ। দেড়শ বছর ধরে দেশজোড়া হাজার হাজার সমৃদ্ধ জনপদের সেরা মানুষদের বিচ্ছিন্ন হবার কান্না দিয়েই ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছিল কোলকাতার সমৃদ্ধির বৈভবময় বিশাল সৌধের সারি।

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর পৃর্ব-পাকিস্তানের হ্দ্মিদের এই কোলকাতামুখি স্রোত দুর্বার হয়ে উঠল। আত্রীয়-স্বজনের সৃত্র ধরে, সামান্য চাকরি সস্ঘল করে, ব্যবসার কীণতত

আব্বাস পেয়ে কিং্বা কিছুই না-পেয়েও এখানকার বর্ধ্ব্ৰু হ্ন্দুরা দেশত্যাগ করে চলল। তবু মনে রাখতে হবে, এই দেশত্যাগ ছিল পরাজিতের দেশত্যাগ। তাই এটা ছিল নিঃ্শব। নীীরব বেদনার অগোচর পহে বছরের পর বছর ধরে এই অলক্ষ্য ব্যাপারটা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

## ১1

উদ্মাস্তু মানুষের বিরামহীন অপ্রতিহত চাপে কোলকাতার নাগরিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে লাগল। ফুটপাতে শুয়ে-থাকা মানুষ, বেকার, ফেরিওয়ালা, উদ্দেশ্যহীন যুবক, সর্বস্ব-খোয়ানো এককালের সগতিপূর্ণ সম্র্রান্ত মানুষের ঠাসাঠাসিতে ক্লেদাক্ত হয়ে উঠল কোলকাতার মার্জিত নাগরিক পরিবেশ। বিশাল উদ্বাস্তু সমস্যার চাপে «্বাসরুদ্ধ হয়ে গেল কোলকাতার জনসাধারণের জীবন। যে আলোকিত হ্ন্দুমধ্যবিত্তকে দেখে আমি একদিন মনুষ্যত্বের মহিমাকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলাম, কোলকাতার অনিচ্চিত উদ্বাস্তু জীবনের আবিলতার ভেতর তাদের সেই ঐ্রি্বর্য আর মহিমা দেখতে দেখতে নিঃস্ব ও শ্রীহীন হয়ে এল। দুচারজন ভাগ্যবান ছাড়া এদের প্রায় সবাই কোলকাতা আর তার শহরতলির নিম্নবিত্ত বস্তিগুলোর ভেতর তাদের ফেলে-আসা জীবনের সম্পন্ন স্মৃতিগুলোকে বুকে নিয়ে জীবনের কঠোর বাস্তবতার সর্গে লড়াই করে নিঃশেষিত হতে লাগল প্রতিদিন।

মহান বাঙালি রেনেসাঁসের উত্তরাধিকারীদের যারা শেষপর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানে থেকে গেল, চারপাশের প্রবল সামাজিক প্রতিকৃলতার ভেতর, তারাও, প্রকৃতির নিয়মেই, একসময় বিলুপ্ত হয়ে যেতে লাগল। যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির আনুকূ্য্য পেয়ে বাংলাদেশের ছোট বড় শহরগুলোর শান্ত ছায়াবহুল পৃথিবীতে সেই পরিশীলিত ও সং্্ক্কুত্সিাত হিন্দু-মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটেছিল, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর, সম্পূর্ণ আলাদা ও আবিল বাস্তবতার ভেতর পচ্চিমবজ্গেও তাঁদের বিকাশ ও বেঁচ থাকা ধীরে ধীরে অসম্ভব হয়ে এল। পূর্ব পাকিস্তানের মতন পশ্চিমবদ্গ থেকেও তারা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যেতে লাগল একসময়। সারা পৃথিবী থেকেই যেন বিদায় নিয়ে গেলেন তারা। আজ পৃথিবীর কোথাও কোনোখানে তারা আর নেই।

## ১२

ইংরেজরা কোলকাতা শহরকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল বৃটিণ-ভারতের বৈভবময় রাজধানী হিশেবে। চওড়া ফুট্পাত, সুপ্রশস্ত সমান্তরাল সড়ক, সুচিন্তিত নগরপরিকন্পনা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পার্ক, বিষ্ববিদ্যালয়, জাদুঘর, সরকারি ও বাণিজ্যিক ভবনের রাজকীয় শ্রী এবং স্থাপত্য সৌকর্য আজও প্রমাণ দেয় বৃটিশ গৌরবের অভ্রভেদী চূড়া হিশেবেই তারা এই নগর নির্মাণ করতে চেয়েছিল।

আগেই জানিয়েছি আমার জন্ম কোলকাতায়। তাই বেড়াবার ছুতো ধরে

ছেলেবেলায় কোলকাতায় যাওয়া পড়ত মাঝে মাঝেই। বৃটিশ মহিমার বিদায়-দিনের ছেঁয়া-লাগা ছবির মতো ঝকঝকে কোলকাতার স্মৃতি আজও চোখে ভাসে। সে কোলকাতার রাস্তা, বাড়ি, দোকানপাট সবকিছুর মধ্ধেই আভিজাত্য, রুচি আর পরিচ্ছন্নতার স্পে। প্রতি সকালে রাস্তাঘাট ধোয়া চলছ్, উজ্জ্রল রঙিন আ্রমগুলো দৃষ্টিন্দন, পার্কগুলো সবুজ, রাস্তা ছিমছাম, জনবিরল।

১৯৬৩ সালে কোলকাতায় বেড়াতে গিয়ে আমার শৈশবের সেই ‘তিলোত্তম’ কোলকাতাকে আর দেখতে পাই নি। মানুমের চাপে, দারিদ্য্যর চাপে, সমস্যা-সংকটের চাপে কোলকাতা ততদিনে মৃতুপথযাত্রী। উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে যে কোলকাত একদিন সারা ভারতের ভাগ্যকে নির্ধারণ করেছে, সংকটট দুর্দিনে পথ দেখিয়েছে, যে কোলকাতার রাস্তায় রামমোহন-বিদ্য্যসাগরের মতো শক্তিমান, মানবদরদী আর তেজস্বী মননষেরা হেঁটে বেড়িয়েছেছে, যে শহর এই জাতির জীবনে অসং্খ্য অবিশ্মরণীয় মনীযী উপহার দিয়ে বাললার রেনেসাস ঘটিয়েছে; সেই কোলকাতার কলেজ স্টিট্টেটর চৌাশায় বিদ্যাসাগ়রের আবক্ষ মূর্তি ততদিনে ফুটপাথের খোলা দোকান, ক্যানভাস আর প্পাস্টিকের কাঁধ-ব্যাপের গাদাগাদির আড়ালে পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে, কেবল ওপরের দিকে তাঁর খোলা গোল মাথাটুকুকে শহুরে পাখিদের নির্বিকার প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মের চমৎকার জায়গা করে দিয়ে বিশশ শতাব্দীর বিনিষ্ট নগরী কোলকাতা দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরকে হয়তো তখনও পরোপকারের খানিকটা সুযোগ দিয়ে চলেছে।

## ১৩

সোমেন চট্টোপাধ্যায়, আমাদের সোমেন, রাধানগর স্কুলে আমার সহপাঠী ছিল। আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। ওদের বাড়ি ছিল মজুমদারদের জমিদার বাড়ির কাছাকাছি, রাস্তার ধারেই। পাকা দোতলা বাড়ি। সোমেনদের বাড়ির সবাই ছিল খুব সুদর্শন। ক্চাচা সোনার মতো গায়ের রং ছিল সবার। মনে আছে আমাদের সহ্পাঠী সুধীর একবাব লশ্বা বক্তৃতা দিয়ে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল কী কী ঐ্রশী পারম্পর্যের ভেতর দিয়ে উচ্ঘরের ব্রাপ্মণদের গায়ের রঙ ওরকম সোনালি হয়ে যায়।

সোমেনরা ছিল দুই ভাই চার বোন। ওর বোনদের অসামান্য রূপের খ্যাতি তখন সারা শহরের আলোচনার বিষয়। বিকেলে ওর বোনেরা বাসার সামনের বাগানের ফুল্গগছে পানি দিত, মাঝেমধ্যে পাড়ার মেয়েদের সজ্গে দল বেঁধে রাস্তায় গন্প করতে বেরোত। পাড়ার প্রায় সবকটা উঠতি বয়সের ছেলে ঠিক এই সময়টাকেই রাস্তায় ওদের হেঁটে বেড়ানোর সময় করে নিয়েছিল। কিসের এক অদৃশ্য টানে ওরা এই সময় সোমেনদের বাসার সামনের রান্ত্ৰাট ধরে এগিয়ে যেত, বাসার কাছাকাছি হতেই কমে আসত ওদের কথাবার্তর শব্দ আর পায়ের গতি, বাসার সামনের বাগানে ওর বোনদের আড়চোখে সাহস করে দুয়েকবার দেখে নিত দলের ভেতরকার সাহসী দুয়েকজন। তারপর এক্টা অড্ুুত আচ্ছনন্নতায় পেয়ে বসত ওদের। অনেকক্ষপ পর্যন্ত নিজ্জেদের মধ্যে ওরা আর কোনো কথ্থা বলত না।

সোমেনই আমাকে প্রথম নিয়ে গিয়েছিল ওদের বাড়িতে। ওর মা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। বাসায় ভাল্নো রান্নাবান্না হলে সোমেনকে দিয়ে আমাকে খবর দিয়ে দুজনকে পাশাপাশি মেঝেতে বসিয়ে খাওয়াতেন। ওর ছোট বোন অবত্তী আমাদের এক ক্লাস নিচে-ক্লাস ফাইভে পড়ত। আমাদের খাবার সময় বড় বড় চোvে বিশ্ময় ফুটিয়ে আমাদের স্কুলের গল্প শুনত অবন্তী।

বড় বড় কাঁাসার থালার মাঝানটায় উঁচू ঢিবির মতন ভাত বাড়া থাকত, চারপাশে ছোট ছোট বাটিতে নানা ধরনের মাছ, ডাল, নিরামিষ, শাকসবজি, দুধ আর মিষ্টির আয়োজন। ওর মা ছিলেন খুব হাসিখুশি আর স্নেহ্পবণ। হাসতে হাসতে বলতেন : ‘একেবারে নাড়ু গোপালের মতো চেহারা যে তোমার, একদম বামুনদের মতো। ‘তারপর হঠাৎ সোমেনের দিকে তাকিয়ে বলেই উ১তেন : ‘অবন্তীর সগ্গে খুব মানাত, নারে সোমেন ?'

বোধহয় বার দুয়েক বলেছিলেন উনি কথাটা হাসতে হাসতে—তারপর যথারীতি ভুলে গিয়েছিলেন। কিস্তু তিনি যত সহজে ভুলেছিলেন আমি অত সহজে ভুলতে পারি নি। অবন্তী আমার দিন-রাত্রির স্বপ্সের নায়িকা হয়ে গিয়েছিল।

সোমেনদের বাসার উল্টোদিকের ছোট্ট একচিলতে একট্ট মাঠে আমরা এক বয়সের ছেলেমেয়েরা বুড়ি-হোয়া খেলতাম। একদিন খেলার ভেতর ওর হাত ঁুঁয়ে আমার জীবনের নির্ভরশীলতার প্রথম অনুভূতিকে অ, মি স্পর্শ করেছিলাম। খেলার সময় ফ্রকপরা অবন্তী মাঝে মাঝে চুলগুলোকে মাথার একপাশ দিয়ে পেছন টেনে নিয়ে শাদামাটা একটা হাতখ্খেপা করে রাজকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকত, সেই সময় ওকে রানীর মতো লাগত। মনে আছে শাড়ি পরে কূমারীপূজায় কুমারী হয়েছিল সেবার, মণ্ণপে ওকে প্রতিমার মতো লেগেছিল। অবন্তীকে নিয়ে আমি একা একা স্বপ্ম দেখতাম। আমার জীবনের প্রথম স্বপ্ন অবন্তী।

শষক্রুরা থাকত আমাদের বাসার কাছেই। একদিন সকালে আমাদের বাসায় এসে নিরুত্তুপভাবে খবর দিল : ‘সোমেনরা কাল ইন্ডিয়া চলে গেছে।’ বোকা হয়ে গেলাম। হঠাৎ মনে হল যেন ওর কথাপুলো ঠিকমতো বুঝতে পারছি না। উৎকণ্ঠিত গলায় বলে উঠলাম, ‘কারা চলে গেছে ?’
‘আরে বাবা সোমেনরা। কাল রাতে গেছে। কেন, তোদের বলে নি কিছু আগে?’
ওর মুত্ে কেমন যেন একটা বাঁকা হাসির রেখা।
বুকের ভেতরটা নিদারুণভাবে মোচড় দিয়ে উঠল। শष্কু বিদায় হতেই সোমেনদের বাসার দিকে ছুট লাগালাম। কেবলই মনে হতে লাগল, কী করে সষ্ভব এটা। পরশুর আগেরদিন বিকেলেও ওদের বাসায় অনেকক্ষণ ছিলাম। ওরা সবাই আন্তরিকভাবে কথা বলেছে। আচরণে-ব্যবহারে এতট্মুকু আলাদা মনে হয় নি কিছুই। যেন ঠিক আছে সবকিছুই, কোথাও ব্যতিক্রমের বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই। ফেরার সময় ওর মা আগের মতোই মিষ্টি হেসে বলেছেন, ‘আবার এসো, কেমন!’

কার কাছে আসতে বলেছিলেন তিনি তবে আমাকে? অভিমানে আমার ঠোট ফুলে কান্না উপচে এল। সবচেয়ে অভিমান হল সোমেনের ওপর। নিচ্চয় জানত ও সবকিছু। এত অন্তর্গ্ততা ছিল ওদের সঙ্গ-কিছু না ছোক একদিন পর ওরা চলে যাচ্ছে, এই কথাটা আমাকে জানাল না !

আর চাঁপা ফূলের মতো অবন্তী-সেই বড় বড় চোখের অপরূপ মেয়েইচ্ছেমতো যখন তখন যাকে দেখা যেতে পারত-হঠাৎ এক মুহূর্তে, অসম্ভব হয়ে কোথায় হারিয়ে গেল—তাকে, তাদের কাউকে এই দেশে কোথাও কোনোদিন কোনোখানে আর দেখা যাবে না ! ওদের এমন কেউ রইল না যাকে দেতে মনে করা যাবে অবন্তী তার ভেতরেও খানিকটা রয়ে গেছে। বুকের ভেতরটা শৃন্যতায় শোকে একেবারে পাথরের মতো হয়ে গেল।

ওদের চলে যাওয়া আমার পৃথিবীটকে যে কতখানি খালি করে গেছে সেটা বুঝতে পারলাম যখন ওদের বাড়ির কাছে পোছছলাম তখন। রাস্তা দিয়ে আসার সময় মনের ভেতর কোথায় যেন এবটা কীণ আশা ছিল : ওদের হয়তো দেখতে পাব বাড়িটায়, সেই জমজমাট মুখর জীবনযাত্রার প্রাণবন্ত দৃশ্য কিছু-না-কিছু চোখে পড়বেই। কিন্তু বাড়ির কাছে আসতেই বুকের ভেতরটা খা খা করে উঠল। ওদের পরিত্যক্ত বাড়িটা সম্পূর হতশ্রী হয়ে পড়ে আছে। কেবল অবন্তীদের ফেলে-যাওয়া ছোটখাটো ঋদরকারি কিছू জিনিসপত্র, খেলনা, পুরনো বই, চুলের কাঁটা, ছেঁড়া কাগজ, এখানে সেখানে ছড়ানো-ছিটোনো। রাস্তা থেকে বাড়িতে ঢোকার মুথে ওদের সেই বিরাট ড্রইর্রুটটার দিকে তাকিয়ে কান্না এসে গেল। বিশাল ঘরটা ক্ষূার্তের মতো হা করে আছে। ঘরটা খালি। ভেতরটা আবছা অন্ধকার। শোকেসে বুকশেল্ফে সোফায় জমজমাট ওদের সেই সরগরম ড্রইংরুমটার মিয়োনো অন্ধকারের ভেতর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তাকিয়ে দেখতে পেলাম একটা কাঠের চৌকির ওপর গেख্জি গায়ে মোটাসোটা কালোমতো একটা লোক চূপচাপ বসে আমাদের দেখছে। তার চোখমুখ দেখে বোঝা গেল হয়তো এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে-সে-ই এখন এ বাড়ির নতুন মালিক।

হিন্দুরা চলে যেত এমনি নিঃশব্দে। সবার অজান্তে কারো কাছে জমিজমা বিক্রি করে, যাবার আগে গোপনে দখল বুঝিয়ে দিয়ে অলক্ষে চলে যেত। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সবাইকে বলে-কয়ে অশ্রুজলে বিদায় নেয়ার বিলাসিতার ভেতর নানারকম बूँকি ছিল। সোমেনরাও তাই এমনি চুপচাপ চলে গিয়েছিল।

পিত্-পিতামহের জন্মভূমি, বাসস্ছান, আশশশবের পরিচিত পৃথিবী, আত্ীীয়-বব্ধু, কৈশোর-বৌবনের মধুরতম স্মৃতি-স্বপ্ন, তুলসীতলা-সবকিছু এইভাবে পেছনে ফেলে চলে যেত তারা। তারপর জীবনের সেই অশ্রুময় অপরপ স্মৃতিগুলোকে একা একা বয়ে চলত, বুকের ভেতর। সন্তানদের কাছে পালতোলা নদী, কাশবন, আর সজীব মাটির স্বপ্মময় গল্প রপপ্থার মতো শুনিয়ে যেত অবসর সময়ে, তারপর একসময় সবকিছুই নীরব হয়ে আসত।

আজ টের পাই সোমেনরা ব্রাঙ্মণ হলেও খুব একট গেঁাড়া ছিল না। না হলে ঘরের ভেতর মেঝেতে একটা নির্জলা মুসলমান ছেলেকে বসিয়ে খাওয়ানোর ব্যাপারে ওদের পরিবারের আপত্তি থাকার ক্থা ছিল। আমি ঠিক জানি না খাওয়াদাওয়ার পর আমার ব্যবহার করা থালাবাসনগুলোর ওপর কী পরিমাণ অত্যাচার-উৎপীড়ন চলত অবা সেই নিগ্রহের পর বিশদ্ধ গোবরে লন্ড্রি-ধোলাই করে সেগুলোকে জাতে তোলার ব্যবস্থ কীভাবে হত। এসব কিছুই হৃওয়া অসম্বব নয়, তবু সোমেনদের মধ্যে এমন এবট্ট স্নিদ্ধ মানবিক উদারতা ছিল যা আমাকে সশ্রদ্ধ করত। আমি সবসময়ইই দেখেছি মানুষ্বে সঙ্গে মানুষ্ের বিচ্ছিন্নতা যতটা অর্থন্নতিক ততটা ধর্মীয় বা বর্ণগত নয়। সোমেনদের আর আমাদের অর্থননতিক অবস্থান ছিল প্রায় একই স্তরের। আমার মাঝে মাঝে মনে মনে প্রশ্ন জেগেছে, ধর্মীয় ভিন্নতা সর্ধ্বেও সোমেনরা আমাকে যতখানি ওদের ঘরের মানুষ করে নিতে পেরেছিল; কোো গরিব ছিন্দু পরিবারের ছেলেকে ততটা আপন করে নিতে পারত কিনা। তবু সোমেনের এবটা ব্যবহার আমাকে ফিরে ফিরে কষ্ট দিত। আমি লক্ষ্য করততাম, আমাদের বাসায় পানি খাবার সময় সোমেন আমাদের গ্ধাস মুখ্ে ছোয়াত না, গ্লাসের পানি ওপর থেকে ঢেলে খেত। সোমেনকে এ নিয়ে প্র্ব কররতাম না, কিন্তু কোথায় যেন নিজেদের অসন্মানিত আর ছেটট মনে হত। বড় হয়ে বুব্রেছি দোষটা সোমেনের ছিল না, ছিল ওর ধর্মের। না, ঠিক ধর্মেরও নয়সামাজিক সশ্ফ্করেরে। মানুষের উপর মানুষের শোষণকে চিরস্থায়ী করে রাখার উল্দেশ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আচরিত এক চতুর সুচিচ্তিত চক্রান্তের—যার উদ্দেশ্য সোমেন নিজেও জানত না। ওরা চলে যাবার পর জেনেছিলাম কেবল আমাদের বাসাতেই নয়, ওর অন্যান্য হ্দ্দুবন্ধুদের বাড়িতেও, ব্রাদ্মণ না হলে, ও ওভাবেই পানি খেত।

## ১৫

রাধানগর স্কুুলে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিল অরুণ, অরুণকুমার ভট্টাচার্য। অরুণ ছিল ক্লাসের সেরা ছাত্র । ওর চাচাত ভাই প্রবোধও ছিল আমার বন্ধু। প্রবোধও ভালো ছাত্র, আমাদের ক্লাসেই পড়ত। ফরসা স্নিগ্ধ চেহারার অরুণের প্রকৃতির মধ্যে কবিতার মতে, স্নিগ্ধ কিছু ছিল। ওর সারা অস্তিত্ব জুড়ে সেই অতীদ্দ্রিয় অনুভূতিলোকের আনাগোনা অনুভব করতাম। আমাদের মধ্যে কথাবার্ত যে খুব ঘটা করে চলত তা নয়, কথ্থা ছাড়াও আমরা দুজন দুজনকে বুねতে পারতাম। যখন নীতকালের কনকনে উত্তুরে হাওয়া বাংলাদেলের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে সারাটা প্রকৃতিকে উজ্জ্রল আর ক্যনীয় করে তুলত তখন আমরা শকিয়ে-আসা ইছামতীর শীর্ণ রুপোলি স্রোত পার হয়ে নদীর ওধারের দারুচিনি গাছটার নিচে বসে গাছপালার রহস্যময় বিষণ্ন শব্দ শ্রনতে ভালোবাসতাম। অরুণের মধ্যে একটা সরল, প্রখর সত্যপ্রিয়তা ছিল। একদিন আমাদের ক্লাসে একটা ছাগল হঠাৎ করে ঢুকে পড়ে। ছাগলটাকে দেখে স্যার সরব অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ঘখন বলতে শুরু করলেন :
‘দেখরে দেখ, তোদের বন্ধু এসে গেছে’ তখন অরুণ রাগে লাল হয়ে যাওয়া মুখে এই অবমাননার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সরাসরি প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

একদিন সন্ক্যায় হঠাৎ অরুণ আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত। ওর চোখের কোণায় পানি চিকচিক করছে। বললাম, ‘কী ব্যাপার অরুণ ?’
‘আমরা ইন্ডিয়া. চলে যাচ্ছি|’
'কবে?
‘কাউকে বোলো না, মাসখানেকের মধ্যে।’
অরুণ এমনিতেই কथা বলত কম, এরপরে একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেল। একেক সময় অনেকদ্ষণ ধরে আমার দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকত, ওর চোখ তখন পানিতে টলমল করত।

সোমেনদের মতো অরুণরাও চলে গেল এক রাত্রে, সবার অজান্তে, কাউকে না বলে। ওদের জিনিসপত্র গোছাবার জন্যে আমি অরুণের সজ্গে কয়েকদিন একটানা ব্যস্ত হয়ে ছিলাম। তারপরেই সব শৃন্য হয়ে গেল। ট্রেনে দর্শনা বর্ডার হয়ে কোলকাতায় চলে গেল ওরা। বাগেরহাট আমাদের দেশ। ট্রেনে বাগেরহাট যেতে হলে এই দর্শনা হয়েই যেতে হত। দর্শনায় গিয়ে আমাদের ট্রেন কোলকাতার রাস্তা ছেড়ে খুলনার রাস্তা ধরত। কোলকাতামুখি রেললাইনটা একটা গাছপালার রহস্যময় সরু জগতের ভেতর দিয়ে ভারতের দিকে চলে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে কেবলই মনে হত এই সেই পথ, যে পথ দিয়ে অরুণ চিরকালের জন্য চলে গেছে। রেলরাস্তার দুপাশের সারবাঁধা গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হত কী ভাগ্যবান ওরা। এই পথ দিয়ে অরুণকে চলে যেতে দেখেছে।

উনিশ শ পঞ্চাশ-একান্নর দিকে হ্ন্দুদের দেশত্যাগের হিড়িক যেন তুজ্গে উঠল। চলে গেলেন আমাদের গৃহশিক্ষক সুরেশ লাহিড়ী। আমাদের কাছেই থাকতেন মহাদেব দা আর তাঁর বিধবা বোন কাত্যায়নীদি। খুব স্নেহ করতেন আমাকে। একটা নমনীয় মাধুরী ছিল কাত্যায়নীদির মিষ্টি চেহারায়। মার্জিত শান্ত মানুষ ছিলেন মহাদেব দা। আমাকে একদিন নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন তাঁরা। কাত্যায়নীদির রূপ আর রান্না দুই-ই ছিল অসামান্য। শাক্সবজি থেকে শুরু করে এতরকম খাবার এমন সুস্বাদু করে রান্না করেছিলেন কাত্যায়ানীদি আর এমন সস্নেহে সবকিছু খাইয়েছিলেন যে সেই খাবার স্য্তিটা আজও একইরকম মনের পটে ঝলমলে হয়ে আছে। একদিন তাঁরাও চলে গেলেন। চলে গেলেন প্রফুপ্মেবাবু, রাজীব উকিল, শ্রীশ অধিকারী।

আমাদের বাসার পেছনে বিরাট বাগানওয়ালা বাড়ির জটুবাবুর মেয়ে ছিলেন বীণাদি। সোনার প্রতিমার মরো বীণাদিরাও চলে গেলেন একদিন। চলে গেল প্রবোধরাও। দেখতে দেখতে গেলেন আরো অনেকে—যাদের মধ্যে জীবনের সৌন্দর্য, মর্যাদা আর প্রেমের পৃথ্বীকে খুঁজে পেয়েছিলাম একদিন। একটা নিঃস্ব নীরক্ত পৃথিবীর ভেতর নিজের শৈশবটাকে দেখতে পেলাম হ্যাৎ করেই।

আজো এ্ּদের কেউ কেউ জীবনের সায়াহ্বেলায় শৈশবে ফেলে যাওয়া সেই স্বপ্নগুলোকে দেখে যাবার জন্যে তাদের ছেলেবেলার বসত্বাড়ির ধারে ফিরে এসে একা একা ঘুরে বেড়ান। অনেক সময় তাঁদের সন্তানদের কেউ-কেউ বাপমায়ের কাছে শোনা আম জাম ইলিশ আর পাল-তোলা নৌকোয় ভরা তাদের আদি পিত্ভূমিকে দেখার জন্যে চলে আসে। এমনি বেশকিছু স্বপ্নতাড়িত মানুষের সছ্গে দেখা হয়েছে আমার গত পনেরো-বিশ বছরে।

এইভাবে চলে গিয়েছিলেন সেকালের হ্ন্দুরা। চলে গিয়েছিলেন নিঃশব্দে; পরাজিতেরা যেমনিভাবে যায়, তেমনি। আমাদের স্বপ্নের প্রেমের পৃথিবীকে শৃন্য করে তাদের সেই ভাষাহীন চলে যাওয়া আজও আমার জীবনের অন্যতম বিষাদময় ঘটনা।

১৯৯০

## ‘নীরব সঙ্ঘ’ ও রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী

উনিশশ সাতান্ন থেকে আটিন্ন সালের মাঝমাঝি সময়। ঢাকা বিববিদ্যালয়ের এই সময়কার নবাগত ছাত্রদের এলোমেলো ভিড়ের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে ঝিকিয়ে উঠল উৎসুক তরুণ জনকয় ছাত্রের একটি ছোট্ট মেধাবী দল। দলের নাম খানিকটা ব্যতিক্রমী-হয়তো অদ্রুতই কিছুটা-‘নীরব সজ্ঘ’। দলের সদস্যদের সর্বসশ্মত বক্ত্ব্য একটিই:
"यা পূর্ণ তার ভাষা নীরব ; অপূর্ণতাই নিজেকে পূর্ণ বলে প্রকাশ করার জন্যে অহেতুক কলরব তুলে থাকে। এই পৃর্ণতাই আমাদের লক্ষ্য, তাই আমরা নীরব। তাই আমাদের সজ্ঘের নাম নীরব সষ্ঘ।"
বিশবিদ্যালয়ের নানান বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে এসে জড়ো হওয়া গুটিকয় ছাত্রের একটি আকস্মিক দল এটি-সভ্যেরা পাঠ্যবিষয়ের দিক থেকে পরস্পরের সজ্গ অসম্পর্কিত-কিল্তু দলীয় চেতনার একটি ৯ৌলিক বিন্দুতে এক : কিছু আলোকোজ্দ্রলতা, কিছু দীপ্রতাকে ছুঁয়ে যেতেই হবে, খদ্ধতর কিছুকে পেতেই হবে খুজে।

দলের নামটিকে আপাতদৃষ্টিতে পরিহাস-চটুল মনে হলেও একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে নামটার হাল্কা ছদ্মাবরণের আড়ালে দলটি কীভাবে সেসময়কার ছা্রসম্প্রদায়ের রুচি-গভীরতাহীন অন্তসারশৃন্যতার বিপরীতে তাদের আরাধ্য পূর্ণতার অবস্থানকে চিহ্তিত করে নিয়েছিল।

অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়়ের গতানুগতিক ছাত্রসম্প্রদায় থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এই ছোট্ট সপ্রতিভ দলটি সবার চোvে আলাদা উজ্জ্র হয়ে ধরা পড়ল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক অগন তখন পুরোদস্তুর অবক্য়ী। বায়ান্নর উদ্দীপ্ত আন্দোলন খুব দূরশ্মৃতি নয়, কিন্ত চুয়ান্নর যুক্ত্যুন্ট বিজয়ের পরবর্তী সময়ে প্রগতিশীল শক্তিগুলোর ক্রমবর্ধমান বিরোধ এবং অন্তর্কলহ দেশের রাজনৈতিক
 তিন ধরনের ছাত্র তখন মোটামুটি রাজনৈতিক অগনে সক্রিয় (বিব্ববিদ্যালয় রাজনীতিতে ছাভ্রীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ তখনো ঠিকমত শুরু হয় নি)। প্রথম দলে

ছিল বিশ্ববিদ্যালয়়ের বিভিন্ন বিভাগের কিছু তথাকথিত উজ্জ্জল ও মেধাবী ছাত্র। এরা কেবলমাত্র বিভিন্ন হল সংসদের নির্বাচনের সময় নানান পদে প্রার্থী হবার জন্য মুখিয়ে উঠত একমাত্র এ কারণে যে，এই সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাকে সে－সময়কার সি．এস．এস．পরীক্ষায়（সি．এস．পি．হতে হলে মে পরীক্ষা দিতে হত）＊বিশেষ মূল্য দিয়ে দেখা হত।

প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনগুলোর সজ্গ যারা যুক্ত ছিল তারা একধরনের মার্জিত চেহারার ছিমছাম তরুণ－তরুণী（অধিকাংশই সে－সময়কার সুস্থিত মধ্যবিত্ত－ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে）যারা চুটিয়ে দু－চারটা গণসংগীত বা রবীদ্র্রসংগীতের অনুঠ্ঠান করতে পারাকেই মোটামুটিতাবে বিপ্লেব ভেবে আত্মতুষ্টি পেত। রাজনীতি বা সত্শ্ফৃতি চর্চা দুটোই，যতদূর অনুভব করতাম，তাদের কাছে ছিল একধরনের উচুস্তরের বিনোদন। সাধারণতাবে এদের মধ্যে প্রকৃত আত্নোৎসর্গের অভাব ছিল－ পরবর্তীতে আমাদের দেশের বিখ্যাত সুবিধাবাদীদের অনেকেই এই দলের সদস্য।

তততীয় দলে ছিল অর্ধ্বর্মশ্রিত গ্রামীণ পটভূমি থেকে উথ্থিত একধরনের উদ্যমশীল অকর্ষিত ছাত্রের দল－উচ্চাকাঙ্কী，রুচিহীন এবং সাধারণভাবে নীতিবোধশূন্য। এদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে উন্নত সশ্শ্রৃতিরও একটি ক্ষীণ ধারা দেখা গিয়েছিল－যারা পরবর্তীতে বাহ্লাদেশ আন্দালনে সক্রিয় নেত্ত্ব দিয়ে আরো পরে উপরোক্ত দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পিত্যেছিল।

এই তিনটি দলই সন্মিলিতভাবে（রাজনৈতিক এবং আমলাতাম্রিক）এখন এই জাতির ভাগ্যের ধারক।

নীরব সঙ্ঘের সদস্যদের ভাবনা－কামনার উজ্জ্জল বিন্দুটি টৈতন্যের যে সূক্ষ্ম শিখরে বিরাজ করত সেখান থেকে ছাত্ররাজনীতির এই অন্তসারশূন্য স্ক্রূ পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল এবং সংগতভাবেই সে উৎসাহ তাদের মধ্যে একরক্ম দেখাও যায়
－এই সময়টট ইস্ডিয্যান সিভিল সার্ভিসের জল－মেশানো উত্তরসৃরী পরাক্রান্ত সি．এস．পি．－দের মোটামুটি সুবর্ণযুগ। ইrরেক্রি ভাষার ঐ অক্ষর তিনটি তখন বিষ্ববিদ্যালয় চ ্ব্বরের সমস্ত মেধাবী উচ্চাশী ছাত্রদের তাবৎ 厄হিক কামনার ইস্সিত মধ্যমণ－একমাত আরাধ্য ও মোক্巾। রাতারাতি অयाচিত পদমর্যাদা， সবরকম জাগতিক সুযোগসুবিধা，নিরাপত্তা এবং বিপুল সামজ্রিক প্রতিপত্তির অপরিমেয় উৎস তখল এই রহস্যময় অभর তিনটি। স্নিগ্ধ মাধুরী－রুচির চর্চার চেয়ে ঐ তিনটি অস্ষরের অধিকার যে জীবনের কাম্য গোলাপ নিকারের পক্ষে অনেক নিপুণ হতিয়ার，তা সেই সময়কার বিষ্ববিদ্যানয় অঙনের आকাশ্－বাতাসে অনুরণিত কোনো অখ্যাত জীবन－রসিকের আত্মব্গবিধ্রুর পঙ্ ক্তিমালায় বিধৃত ：

ওগা কন্যে，
তোমার জন্যে
লিখব না আর কবিত；
মিপ্য জানি সবই তা।
ওগো বড়লোকের ঝি
আমি হব সি．এস．পি．॥

নি। দলের সদস্যদের অবসর সময় প্রধানত সরগরম হয়ে থাকত নানান বিষয়ের ওপর উত্তেজিত বাক-বিতগ্ডায়। কাজটা সুস্থভাবে চালিয়ে যাবার জন্যে একটা নিরাপদ জায়গাও বেছে নিয়েছিল তারা বিষবিদ্যালয়ের কলাত্বনের একপ্পান্তে-শ্যাওলা-জমা এ্রেদো পুকুরটার উত্তর-পশ্চিমদিকের ছোট্ট একটা কোণে, আদর করে নিজেরাই এ জায়গাটার নাম রেখেছিল-ইডিয়াস কর্নার। রুচিগত কারণেই মধুর ক্যান্টিনের দিকে মন ছিল না— এই একচিলতে জায়গাই ছিল বিবববিদ্যালয়ে তাদের একমাত্র নিজস্ব ভূখণ্ড। সহপাঠিনীদের মুখরোচক প্রসপ্গ থেকে বিব্বের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে নির্জলা আড্ডা চলত সেখানে, কবিতা পড়া থেকে আরষ্ভ করে দলের সর্বশশষ অভিযানের পরিকল্পনায় মুখর হয়ে থাকত জায়গাটা।

সজ্ঘের সদস্যরা সময় কাটাত লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করে, নিজেদের লেখার ওপর তুমুন প্রাఇঘাতী আলোচনা চালিয়ে, বিভিন্ন হলের সাং্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ঈর্ষাজনক সাফল্য লুটট এনে আর অসম্ভবের অশনাক্ত কোনো পিপাসায় প্রাণকোষ্ষের খাঁজে খাজে নিদ্রাহীন উন্মুখ থেকে।

## २

মেধাবী কখ্গও ছিলাম না, ‘পূর্ণতার ক্ষীণতম সস্তাবনাও ছিল না চরিত্রে, তবু নীরব সঙ্ঘের গড়ে ওঠার ব্যাপারে প্রথম থেকেই সক্রিয় কাঁধ এগিয়ে দিয়েছিলাম।

এই সময় বিষবিদ্যালয়ের কলাভবন ছিল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিশাল বাড়িটার দক্ষিণদিকের অংশটা জুড়ে-প্রকাণ্ড উচু আর চওড়া একটা প্রলম্বিত দোতলা দালান। সামনের দিকে দীন আয়াজজনে এবং সাময়িক ভিত্তিতে তৈরি টিনের চাল-ছাওয়া বেশকিছু ক্লাসঘরের সারি, একটা এঁদো পুকুর এবং মধুর রেস্তোরাঁমোটামুটি এই নিয়ে বিশববি্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য বিভাগের বাস্তব ঘর-সং্সার। মূল দালানের সামনে একটা হতশ্রী চেহারার আমগাছের নিচেই বিধবিদ্যালয়ের সমস্ত রাজনৈতিক তৎপরতার উচ্চকিত প্রাণরেন্দ্দ। অন্তত একটা কারণে গাছটা দীর্ঘকাল ধরে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অণ্শ হয়ে থাকবে। এই সেই আমতলা যে গাছের নিচে বায়ান্নর বিখ্যাত ভাযা আন্দোলন জম্ম নিয়েছিন। ফান্দুন মাসে গাছটাত অপর্যাপ্তু মুকুু আসত থরে থরেসারাট. গাছ অপার্থিব সোনালি আভায় ভরে থাকত। মদির গন্ধে আমতলা মৌ মৌ করত কয়েকটট দিন। কিন্তু কোনোদিন ঐ গাছে আম দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বয়স্ক ছাত্রেরা তরুণ নবাগত ছাত্রদের জানাত : নেতা ফলাতে ফলাতেই গাছটার পরিত্রাহি অবস্থা, এর পর কী করে আর ফল্ল দেয় বলো !

ছোট্ট পরিচ্ছন্ন এক্টা আঙিনা নিয়ে ছোট্ট পরিপাটি আমাদের কলাভবন। নির্দয় স্থৃতি ঘখন পুরোনো দিনগুলোকে সামনে এনে দাঁড় করায় তখন ধারালো হাওয়ার মতো নিষ্ঠুর দুংখগুুো বুকের ভেতর ছুরি চালাতে থাকে। মাঝখানের হারিয়ে-যাওয়া এই তিরিশটা বছরকে মনে হয় অবাস্তব একরাশ উড়ো খবরের মতো। মনে হয়

এখনো যেন ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে আছি কনাভবনের সেই বিশাল গাড়ি-বারান্দাটার নিচে। চোখের পাপড়ির ওপর কচি স্বপ্নগুলো তেমনি ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা হেঁটে যাচ্ছেন, কার পায়ের শব্দ যেন পাশ থেকে চকিতে মিলিয়ে গেল, বঞ্ধুদের হধ্ধার শব্দ শোনা যাচ্ছে দূর থেকে, কে আসবে বলে সেই কখন থেকে যেন একঠায় অর্থহীন দাঁড়িয়ে আছি, আচমকা কার শাড়ির খশখশ শব্দ বুকটাকে চমকে দিয়ে বিদায় নিল-এইসব।

বিশবিদ্যালয়ের সেই কলাভবন এথন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতানের দখলে। যেখানে আমাদের সবচেয়ে মদির দিনগুলো মুখরিত হয়েছিল, আমাদের কামনার প্রিয়তমারা তাদের ছোট্ট সুদ্দর পা ফেলে হেঁটেছিল করিডোরে, রাস্তায়—সেখানে, সেইসব মৃত আকাক্ষ্যার লাশের ওপর এখন হাসপাতালের নোঁ্রা বিছানা, ওষুধ্বে গন্ধ, রোগীর আর্তনাদ সবকিছুকে মিথ্যা করে দাঁড়িয়ে আছে।

## ง

দেখতে দেখতে যার ব্যক্তিত্ব দলের মধ্যে সবাইকে ছাপিয়ে উচু হয়ে দেখা দিল সে মোশতাক--কাজী মোশতাক হোসেন। সহজেই আমরা যেন তার নেত্ত্ব মেনে নিয়েছিলাম। কেবল ব্যক্তিত্বে নয়, তার শালপ্রাশ্ু দীর্ঘ শরীর সবাইকে উচ্চতায়ও ছাড়িয়ে ছিল-যেন তাকে অতিক্রম করে কিছুই চোথে পড়া প্রত্যাশিত নয়। লম্বা ঝুলেলর শাদামাযা পাঞ্জাবি-পরা মোশতাকের চোখে ছিল পুরু লেল্সের চশমা। চশমার কাচের ভেতর দিয়ে ওর ভেতরকার সরল গভীর মানুষটাকে দেখা যেত।

यে ব্যাপারটার জন্য ও দলের সভ্যদের কাছে অপরিহার্य হয়ে উঠেছেল ত ছল ওর শাণ্ত পরিমিত ব্যক্তিত্ব। ও উৎসাইী হত শিশুদ্রর মতে, কিন্তু কাজ করত বুঝোচিন্তে। শ্রীকান্তের কাছে ইদ্দ্রনাথ যা ছিল, মোশতাক আমাদের কাছে ছিল তাই। যৌবনের যেসব অসহায়তা, দুর্বলতা আমাদের প্রতিমুহূর্তে বিস্সস্ত করত-দুরপনেয় লজ্জায় মাটির সহ্গে মিশিয়ে দিতসেই মানবিক ভ্রান্তিগুলো থেকে ও ছিল আচর্ষর্যনকভাবে মুক্ত। দলের সদস্যদের অস্থির ও বালখিল্যতার রাজ্যে ও ছিল নির্ভরশীল আশ্রয়। সবার পতন অসহয়তাকে মেশততাক সতর্কভাবে দুহতে আগলে রাথত।

বিশবিদ্যালর্যের প্রায় প্রতিটl হলের সাশ্ড্কৃতিক সপ্তাহের বিতর্ক আর উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতাগুলোয় ভূরি ভূরি পুরস্কার বাগিয়ে যে নিয়মিত ঘরে ফিরত সে মওলামনজুরে মওলা, নীরব সজ্খের অন্যতম প্রধান সদস্য।

মওলা মাঝে মাঝেই সুদ্দর কবিত পড়ে শোনাত আমাদের সাহিত্য আসরগুলোতে। প্রথম দিকে নীরব সজ্ঘের একটা আসরে একটা চমৎকার কবিত শুনিয়েছিল ও। কবিতাটায় ও বৃদ্ধ পিতার ওু্র x্শ্রুর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিল-‘বাতাসে ওড়া একখণ্ড শাদা কাগজ।’ এথনো অদ্রুত জলজ্জলে হয়ে ছবিটা ভেসে আছে আমার মনে। বছর কয়েকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের ওপর ওর একটা অনবদ্য কবিতা ওর কবিতার ভবিষ্যৎ

সম্মন্ধে আমাদের আশাািিত করে তোলে।* পরবর্তীততও অনেক অনবদ্য কবিতা লিvেছে ও, কিন্তু অল্প হলেও গদ্য লিখ্যছে অনবদ্যতর। সাম্প্রতিককালে ও একটা বিরল সাফল্য দেशিয়েছে বাং্লা একাডেমীর মহাপরিচালক হিসেবে। আঞ্চলিকতার স্থায়ী ছাপ-মারা একটা প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘদিনের গ্রাম্যতা থেকে বাঁচিয়ে, যে দীপ্র সাফল্যের সগে মওলা একটা জাতীয় প্রতিঠ্ঠানের উজ্জ্জলতায় একাডেমীকে তুলে এনেছে তা সবারই সকৃতজ্ঞ অভিন্দন পেয়েছে।

যাদের জীবনাবেগে নীরব সঙ্ঘের প্রাণধারা সজীব ছিল তাদের মধ্যে মনিরুজ্জামান একজন। প্রিয়দর্শন মনিরুজ্জামানের প্রকৃতির মধ্যেই কবিতার মতো একটা মাধ্র্য ছিল। কবিতা-গল্প ছাড়াও আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ও ফুটটোট আকীর্ণ দুরহছ সব প্রবন্ধ লিখত ও-পরবর্তীতে গবেষণায় ও যে অসাধারণ সাফল্য দেখাবে তা আগে থেকে আমাদের হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবার জন্যেই হয়তো। ওর দেশের বাড়ি ছিল ঢাকার কাছেই-আদিয়াবাদে-ট্রেনে যেতে ঘ্টা-দেড়েক লাগত। মনে পড়ে, প্রায় হঠাৎ করেই কেমনভাবে ওদের বাড়ির উল্mেে বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা সবাই মিলে একদিন। প্রথমে টেনে চড়ে, তারপর গাছপালার ভেতর দিয়ে পাথির ডাক শুনতে শুনতে হেঁটে বেড়ানো একটা ছায়াবহুল দিনের স্মৃতি এখনো চোখে ভাসে।

বুদ্ধিদীপ্ত মার্জিত পরিহাসপ্রিয়তা যার প্রায় প্রতিটা কথায় উপচে পড়ত সে আমাদের আতাউল--আতাউল ছক। সে সময় যে চিহ্নিত দুচারজন ছাত্র নিজেদের গাড়িতে বিববিদ্যালয়ে আসত সেই ঈর্ষিত ভাগ্যবানদের মধ্যে আতাউল একজন।

* রरीद्रूनाण

নিজ্ঘেই তো গোরা তুমি। एযুট্ট শরীরর ছায়া ফ্যালে ছাড়িয্েে শালের दীথि, ফেনে শাত্তিনিকেতন, ফেলে জোড়াসাকো, পদ্মাতীর—ছায়া ফ্যালে বাং্লার প্রাণ, আমার হৃদয়ে দ্যাখো ছায়া কাপে, গলা শোনা যায়। কত দূর দূরাস্তর থেকে।
সব আছে, যथারীতি। লাবণ্য অমিত রায় রোজ পাহাড় বেড়াতে যায়। সুচরিত গান গায়। মিনি সহসা বয়সে বাড়ে। কাবুলী उয়ালার মন কত আশা নিরাশায় দোলে। দিন যায়। ক্যাম্মিয়া ফোটে।
সব আছ্, যথারীতি। এবং তুমিও আణ, তুমি। অথচ এখানে দ্যাখে জन নেই, একফোঁা बন পাবে না কোথাও খুঁজ্রে। আকাশের বুক চিরে-নেই। কেবল পাথর আর শৃন্যতার খেলা, নদী নেই, নেই, কিছু নেই।
সোনার তযীর গান লেখা আর হবে না কখনো।

তবে অন্যদের তুলনায় ওর ভাগ্যটা ছিল আর একটু দড়। ও কেবল গাড়ি চড়েই আসত না, চালাতও ও নিজেই। সে সময় অধ্যাপকদের কারোই প্রায় গাড়ি ছিল না। বাংলা বিভাগের বিখ্যাত মুনীর চৌধুরী, মুহ্ম্মদ আবদুল হাই-এর মতো বাঘা বাঘা অধ্যাপক নির্বিকার চিত্তে সাইকেলে ‘প্যাডেল মেরেই’ বিষবিদ্যালয়ে আসতেন। বিখ্যাত অবিখ্যাত প্রায় সব অধ্যাপকই আসতেন পায়ে হেঁটে, কখনো সখনো রিকশায়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শ্রদ্ধেয় শিককেরে ভাবমূর্তি নিয়ে দাঁড়াবার জন্যে সে সময় একজন শিক্ষক তাঁর ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য বা প্রতিভার ওপর নিঃসংশয়ভাবেই নির্ভর করতে পারতেন, এখনকার মতো অধ্যাপক মহলের উপদলীয় শঠতার হীন নায়ক কিংবা হাল মডেলের দামি গাড়ির গর্বিত মালিক হওয়ার দায়ভার ঘাড়ে নেবার প্রয়োজন হত না।

আতাউলের গাড়িটা ছিল একটা ছিমছাম মার্জিত চেহারার মরিস মাইনর। পারিবারিক গাড়ি হলেে প্রায় সব সময়েই ওর কাছেই থাকত গাড়িট।। দেখতে-নাদেখতে নীলাভ ছাই রঙের ঐ ছোটখাটো গাড়িটাই এই হৈ হৈ দলের প্রায় সর্বজনীন সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াল। নতুন কিছু-একটা মাথায় এসে পড়েছে কি মুহূর্তে গাড়িটাতে চেপে বেরিয়ে পড়ো অভিযানে-কেউ বাধা দেবার নেই। যেতে হবে কোথাও দলবেঁধে, ভয় নেই, অনুগত গাড়ি তার প্রসন্ন ভস্গি নিয়ে একইভাবে প্রস্তুত। কয়েকটা বিচ্ছিন্ন হৃদয়কে পরস্পরের কাছে এনে একটা অভিন্ন আতায় পরিণত করার ব্যাপারে একটা নিরেট প্রাণহীন যষ্ত্র যে কতটা গুরুুপ্রপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, ঐ গাড়িটা তার প্রমাণ। নীরব সজ্ঘের সবচেয়ে তৎপর ও উপকারী সভ্য হিসেবে ঐ গাড়িটাকে ভোলা উচিত হবে না আমাদের কারো।

আতাউলের মধ্যে সব সময়েই একটা নিঃশ্দ্দ উৎসাহ কাজ করত। যা আমাকে সবচেয়ে বিস্মিত করত তা হল ঐ বয়স থেকেই (হয়তো আরো আগে থেকেই) আতাউল এ্রাপয়েন্টমেন্ট খাতা রাখত, ঘড়ি ধরে চলত এবং কখনো কোথাও আগে থেকে যাবার কথা ঠিক থাকলে আমাদের সবচেয়ে উৎসাহী অভিযানে যোগ দেবার প্রস্তাবও নির্মমভাবে নাকচ করে দিতে পারত। ঠিক প্রবৃত্তি-তাড়িত বলতে যা বোঝায়, আতাউল তেমনটা ছিল না। এই আপাত নীরবতার আড়ালে ওর ভেতরকার নিঃশব্দ উষ্ণ মানুষটি, সহৃদয় বন্ধুটি, আমার ধারণা, এখনো অনেকের কাছেই অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।

কৈশোরিক স্নিগ্গতা, উৎসাহ আর অজস্র প্রাপ্পাচুর্যে মুখর ছিল আনোয়ার—নীরব সৰ্ঘের সব উদ্দীপনার অন্যতম সজীব উৎস। পুলকে, শুধু অকারণ পুলকে জেগে ওঠা একটা প্রাণ যে একটা গোটা দলকে কেমন মাতিয়ে রাখতে পারে আনোয়ার ছিল তার প্রমাণ। এছাড়াও ছিল মেধাবী হাসান ইমাম, উৎসাইী হাসান (মাহমুদুল হাসান), সূক্ষ্ম কৌতুকরসসম্পন্ন মাসুদ (নূরুউদ্দীন আহমদ আল মাসুদ), সাইফুদ্দিন (সাইফুদ্দিন আহমেদ) নীরব সষ্খের প্রথম সদস্য যাকে কয়েকদিন আগে

অপ্রত্যাশিত মর্মান্তিকভাবে আমরা হারিয়েছি-এমনি দলের চেতনাকে হালকাভাবে ুুঁয়ে-যাওয়া আরও অনেকে।

ছাত্র হিশেবে নীরব সজ্ঘের সভ্যেরা প্রায় সবাই ছিল মেধা৭ী—সবাই প্রায় নিজ নিজ বিভাগের সেরা ছাত্র। এর স্বাভাবিক ফল ফলতে দেরি হয় নি। বিববিদ্যালয় লেষ হতে-না-হতেই ছাত্রসম্প্রদায়ের সে যুগের সেই কাম্য গোলাপ-সেই ইহরেজি অছর তিনটির পেছন্দーঅনিবার্যভাবে, প্রায় ভূতগ্রস্তের মতন, ছুটে গিত্যেছিন সজ্খের অধিকাংশ সভ্য আর তাদের সহ্যাত্রী বন্ধুরা। কেউ কেউ অধ্যাপনার খাতায় নাম লেখাতে ছুটেছিল। বাকিরা অন্যান্য দিকে। সভ্যদের মেধা বিফলে যায় নি—উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা জুটেছে প্রায় সবার জীবনে।

আতাউল ক্যাবিনেটট সচিব; মওলা, আনোয়ার, সাইফুদ্দিন, মাসুদ হয়েছে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আমলা; মনিরুজ্জামান বিববিদ্যালয়ের অধ্যাপক; হাসান ব্যারিস্টার এবং একপর্যায়ে রাষ্ট্রদূত তারও পরে বিচারপতি; হাসান ইমাম আন্তর্জাতিক আমলা আর মোশতাক ঢাকা বিধ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করে সেই যে বিলেতে পাড়ি জমিয়েছিল, এখন পর্যন্ত ওখানইই রয়ে গেছে।

আমাদের ছোট্ট সষ্খটির উথ্থান-পতনের বিত্তহীন ইতিহাসের মোটামুটি এখানেই সমাপ্তি। কয়েকটা দিতের কিছু বিচ্ছিন্ন স্যৃতি, চকিত কিছু মুহৃর্তের সোনালি উদ্ভাস আর অন্ধকার। আর কিছু নয়, কোনো বৈভবই নয়। কিক্তু উদ্দীপিত তারুণ্যের সেই মদির দিনগুলোয় অসম্তবের যে দুর্লভ স্বপ্ন সবাইকে উদগ্রীব করে আমাদের সামনে থেকে সে সময় মিলিয়ে গিয়েছিল তার আলোড়ন আজো থামল না।

## 8

প্রায় প্রতিদিনই আশা করছিলাম অভাবনীয় কিছু ঘটবে, কিন্তু তেমন কিছু ঘটর আদৌ কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। একবার সবাই মিলে ঠিক করলাম রেডিওতে যাব। সঙ্থের পক্ষ থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠান করব সেখানে। এই অভাবিত দলের সরব পদপাতের খবরটা সবার কাছে জানাতেই হবে। পৌছাতেই হবে।

তখনও টেলিভিশন আসে নি এদেশে। সে সময় রেডিওই আমাদের কাছে টেলিভিশন। রেডিও তখন প্রতি ঘরে প্রতিটা আঙিনায় শব্দিত উচ্চকিত একটা সরগরম ব্যাপার। ওটা একবার দখল করে ফেলতে পারলে আর কী চাই-কে ঠেকায় আমাদর।

কিল্ত রেডিও অফিসে দু-চার দিন ঘোরাঘুরি করেই বুঝলাম ওটা হবার নয়। এর জন্যে যেসব প্রাণঘাতী পরীষ্মার কथা শোনা গেল তা শুনে বুক শুকিয়ে উঠল। অগত্যা দল বেঁধে লেগে গেলাম ফররুথ আহমদকে সংবর্ধনা দেবার আয়োজনে। কিন্তু যাঁকে এই সংবর্ধনা তিনি নিজেই বেঁকে বসায় সে চেষ্টাও মোটামুটি মাঠেই মারা গেল। ফলে নিজেদের অভিমানী বিচ্ছিন্নতার জগতত হীন আত্নচর্চায় যখন অর্থহীন

সময় কাটাচ্ছি, ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটা সুযোগ-যোগ্য এবং বড়-দরোজায় এসে দাঁড়াল : রবীদ্দ্র জন্মশতবার্ষিকী।

বড় এজন্যে যে, প্রচলিত ঢঙে, গতানুগতিক আয়োজনে দেশজোড়া যেসব নিম্মমানের রবীন্দ্রজয়ন্তী আয়োজিত হয়, কিংবা যেগুলো পালিত হয় আরও শ্রীহীন অমর্যাদার সঙ্গে-রবীদ্দ্র-নজরুল-সুকান্তের মতো তিনজন ভিন্নর্মী এবং ভিন্নতলের কবির জন্মবার্ষিকী একই সঙ্গে একই মঞ্চের ওপর তিনঘণ্টার মধ্যে শেষ করে দিয়ে--্রত্যেককে সমানভাবে অপমানিত করে-তেমন সাধারণ কিছু নয় এটি। এ হল শতবর্ষ্র ফুল। শত পাপড়িতে প্রসারিত, শত আলোকধারায় প্রোজ্জ্রল। ছ্যা, কাঁধ এগিয়ে দেবার মতো সত্যিসত্যি একটা বড় কাজ বটে। বড়, অনন্য এবং একক। আর যোগ্য এজন্যে যে, কাজটা যেমন দায়িত্ত আর দুঃসাহসে ভরা, তেমনি বিপজ্জনক। কেন এত বিপজ্জনক এখানে তার সামান্য ব্যাখ্যা দিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

সময়টা তখন ১৯৬০ সালের শেষের দিক। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী হবে একষট্টির মে মাসে। এটা সেই সময় যখন সমস্ত দেশ आইয়ুব খানের কঠোর সামরিক শাসনের কবলে নির্মমভাবে শৃঙ্খলিত। সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে-্র্রধান প্রধান রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা কারা, প্রাচীরের অন্তরালে। এককথায় স্বধধীন আত্রপ্রকাশের সবরকম অধিকার তখন নিরুদ্ধ ও পদদলিত। সাং্শ্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সভাসমিতির চত্বরগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুর শীতল নীরব স্থবিরতা। ‘গান বন্ধ কর তোরা নর্তকী নাচের মুদ্রা ভোল’ (শামসুর রাহমান)—এরকম একটা ক্রুদ্ধ আদেলে সমস্ত সাং্শৃতিক অঙ্গন ভীত এবং সন্ত্রস্ত। জাতির হাদয় শওকত ওসমানের ‘ঞ্লীতদাসের হাসি’র কাফ্রি তাতারীর মতই মূক এবং স্থবির।

এরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রবীন্দ্র জম্মশতবার্ষিকীর উদ্যোগ নিতে যাওয়া যে কতখানি ঝুঁকির ব্যাপার তা আমরা সহজেই বুঝ্তে পেরেছিলাম। বাঙালি সং্ত্কৃতির যে অবদমন তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর উদযাপন মে সেই প্রচেষ্টার প্রতি একটা সরাসরি প্রত্যাঘাত, তা তাঁরা ভালোভাবেই জানেন । কাজেই ব্যাপারটার পুরো দায়দায়িত্ব জেনেবুঝেই কাজে এগোতে হল।

মনে আছে একদিন সন্ষ্যার দিকে মোশতাকদের বাসা ‘খেলাঘর'-এর সামনে এলিফ্যান্ট রোডের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা ঠিক ক্রলাম, ঝুঁকি যতই হোক, দায়িত্ব আমরা নেব। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমার স্বভাবসুলভ ধারায়-স্বপ্নতাড়িতের মতন ; মোশতাক সিদ্ধান্ত নিল সম্পূর্ণ সুচিন্তিতভাবে। আগেই বলেছি, মোশতাকের মধ্যে যৌবনের বালখিল্য প্রগলভতা কম ছিল--ও যা-কিছু করত, বুব্েে-শনে ভেবেচিন্তেই করত। কিন্তু একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে ও ছিল শিশুর মতন একরোখা। চিন্তাভাবনা দিয়ে ও যদি একবার কোনোকিছু ঠিক করত তবে তার জন্য বে-কোনো

মূল্য দিতে ও পিছপা হত না।
পরের দিন বিববিদ্যালয়ে গিয়ে মোশতাক আর আমি প্রথমেই তড়িঘড়ি দেখা করতে ছুটলাম বাং্লা বিভাগের অধ্যক্ষ মুহ"্মদ আবদুল হাই-এর সঙ্গ। সবার আগে তাঁর কथা মনে হয়েছিল দুটো কারণে। এক, তিনি ঢাকা বিব্ধবিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্য। দুই, সে সময় ঢাকার সর্বাগ্রগণ্য রবীন্দ্রভক্ক্দের মধ্যে তিনি অন্যতম। কাজেই তার্র কাছে আশ্রয়ের প্রত্যাশাই ছিল স্বভাবিক। কিন্তু দেশ যে তখন কী গভীর আতঙ্কের নিচে কুঁকড়ে আছে তা বুঝললাম অধ্যক্ষ হাইয়ের কাছে গিয়ে। আমাদের বক্ত্ব্য শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন প্রচণ্ড ধমকে উঠলেন যে আমরা হঠাৎ হকচকিয়েই গেলাম। তারপর তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার ক্রুদ্ধ আদেশ দিতে দিতে এই বলে আমদদর শাসিয়ে দিলেন যে এ ব্যাপারে তাঁর নাম যেন কোনোভাবেই ব্যবহারের অপচেষ্ঠা আমরা না করি। সেদিন তাঁর এই রূঢ় আচরণে যারপরনাই হতাশ ও ফ্কুব্ব হয়েছিলাম, কিন্ত্ত আজ যখন অনেক দূর থেকে সেই দিনগুলোর কথা সারণ করি আর মনে পড়ে প্রস্তাবটি উথ্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক হাইয়ের মুখের উপর ভীত আশঙ্কার আর্ত ছায়ারা কীভাবে নড়়চড়ে ফিরছিল তখন তার্র সেই ব্যবহারকে আর অস্বাভাবিক মনে হয় না।

অধ্যক্ষ হাই-এর ঘর থেকে বের হয়ে মনে হল এভাবে হবে না। সময়টা সত্যিই খারাপ। কোনো একজন মানুষের কাছে গিয়ে লাভ নেই। মানুষ একা দুর্বল, একসঙ্গে হলেই তার শক্তি। সংeববদ্ধ মানুষই দুর্লফ্য মানুষ। এখন যা কাজ তা হল সবাইকে নিয়ে সভা ডাক। এমন বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করা যেখানে মিলিত মানুষের বিপুল কণ্ঠ একসঙ্গে এমন উচ্চণ্ড ছুষ্কার তুলবে যা শুনে ভীত আত૯্কগ্রস্ত শর্রর দল লেজ তুলে পালিয়ে যাবে-‘সিংহের হুভ্কার উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজ্র জেব্রার মতো’।
কিন্তু কোথায় হবে সভা, কার কাছ থেকে সাহায্য পাব ? ডুবন্ত মানুষ প্রাণের জন্য খড়কুটোও आঁকড়ে ধরে। ছাঁৎ করে একজনের নাম আচমকাই মনে পড়ে গেল-ড. জি. সি. দেব (গোবিন্দ চন্দ্র দেব)।* তিনি ঢাকা বিব্ববিদ্যালয়়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক, সেই সঙ্গে জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ। বড় মাপের ব্যক্তিত্ব তিনি, তাঁর কাছ্ নিশ্চয়ই সাহায্য পাওয়া যাবে। দেরি করলাম না, সোজা ছুটলাম তাঁর বাড়ির দিকে।

- মেধাবী, বুদ্ধিদীল্ সুরসিক এবং প্রষ্ণাবান ড. দেবের মষ্যে দার্শানিকতার একট্ট শরীরী রূপ চোখে পড়ত। চেशারায়, চলাফেরায়, জীবনযাপনে তিনি ছিলেন আপাদমস্তক দার্শনিক; প্রাচ্য ও পাক্ষাত্য দর্শনের রাখীবন্ধনের মধ্যেই দর্শনের সামগ্রিকতা-রাধাকৃষ্ণণের এই ভাবধারার সর্বশেষ একাগ্র উত্তরসাধকদের তিনি ছিল্েন এক্জন। সেকালের এই ছোট্টে শহরটার আলোকপ্রত্যাশী মানুষদের মধ্যে দর্শনোৎসাহী গুটিকয় প্রখর নাস্তিককেও দেখেছি আমরা। এ্ৰদের মধ্যে অধ্যাপক সাইদুর রহ্মান, बনাব आবুল शাসনাৎ, ড. ওয়াদুদ অন্যতম। বিম্বাসকে ষীবনের প্রতিট্য কাজে, আচরণে বক্তব্যে সততার সজে মূর্ত করে বেঁচ গিয়েছেন এঁরা। আমাদের জাকীয় চৈতন্যে মুক্তবুদ্ধির পতন ঘটে যাবার পর, মোটাযুটি সব্তরের দশক থেকেই এই প্রোষ্জল প্রজ্মের্মে উত্তরসূরীরা বিলুল্ু হয়ে গেছেন।

ড. দেব তাঁর বাসায় সভা ডাকার ব্যাপারে মত দিলেন। উনি থাকতেন হলের প্রাধ্যক্ষের জন্য নির্ধারিত একটা পুরোনো একতলা গাছপালা-ঢাকা বাড়িতে। গেট দিয়ে ঢুকলেই হাতের বাঁ পাশে একটা কাঁঠালিচাঁপা গাছ-একটু খুঁজলেই কাঠালের তীব্র মিষ্টি গন্ধে ভরা দুয়েকটা ফোট-আধফোটা ফুল পাওয়া যেত। বাড়িটা এখন ভেঙে ফেনা হয়েছে-এর অবস্থানটা ছিল জগন্নাথ হলের ঠিক বিপরীত দিকে মাঠের ওপাশটার চোরাস্তার ধারেই-এখনকার বিষ্ববিদ্যালয় ক্যাডেট কোর অফিসের পাশেই। এই বাড়িতেই উনিশ শ একাত্তরের পচচিশে মাচ্চের রাত্রে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।

আমরা দেরি করলাম না। বুদ্ধিজীবী-শিপ্পী-সাহিত্যিক সাং্বাদিকসহ বিভিন্ন পদ ও পেশার সব বিখ্যাত লোকদের নামের একটা লম্বা ফর্দ বানিয়ে তাদের আমন্ত্রণ করার জন্য লেগে গেলাম। সভার উদ্দেশ্য : রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা। কয়েকদিন একটানা ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করে প্রায় সকলকেই যোগাযোগ করা হল। স্বতঃ্ম্ফূর্ত সাড়াও দিলেন প্রায় সবাই। ঘন ঘন মাথা নেড়ে সমর্থনও করলেন এই মহৎ উদ্যোগের। ফলে বিরাট করে সভার আয়োজনে নেমে পড়তে হল। স্পষ্ট বোঝা গেল ড. দেবের ড্রয়িংরুমে এত বিপুলসংখ্যক অভ্যাগতের স্থান সংকুলান হবে না—বাসার সামনের সবুজ লনটার ওপরেই সভার আয়োজন করা উচিত হবে। নানান জায়গা থেকে সাধ্যমতো চেয়ার চেয়ে এনে গাদা করে রাখা হল লনের একপাশে। কিছু চেয়ার ডেকোরেটারের দোকান থেকেও এল। সবাই এসে পড়লে লনটাতেও জায়গা দেয়া যাবে কিন্না এ নিয়েও দুর্ভাবনাগ্রস্ত হয়ে উঠল অনেকে। কিস্তু সভার সময় দেখা গেল নিমপ্ত্রিতদের প্রায় সকলেই—একটা সফল চক্রান্তের নীরব অংশ হিশেবেই যেন-অনুপস্থিত। অভ্যাগতদের মধ্যে কিছু কলেজী ছাত্রছাত্রী এবং গৃহবধৃকে দেখা গেল। সভাপতি ড. দেবকে দেখলাম অপরিসীম ধৈर্যের সঙ্গে ঐ অর্থহীন শ্রোতাদের কাছেই রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর গুরুত্ তুলে ধরার জন্যে প্রাপপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সভার শেষে মাথা নিচু করে চশমার ফাঁক দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি এমন নিঃশব্দে বিদ্রপপধধুর হাসলেন যার অর্থ একটাই : কেমন, হল তো ? আমরা শ্রাস্ত মনে ভারী শরীরটাকে কোনোমতে টেনে দাঁড় করিয়ে চেয়ারগুলোকে জায়গামরো ফেরতত দেবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম।

ছুদদুবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ঠিক হল যে এভাবে চলবে না-আরও চতুরভাবে এগোতে হবে। কাজ করতে হবে বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে, সুস্থির পা ফেলে। এর জন্যে যদি মিথ্যা বা অন্যায়ের আশ্রয়ও নিতে হয়, তবে তাই সই।

ঠিক হল, প্রথমেই যেটা চটপট গঠন করে ফেলা দরকার সেটা হচ্ছে শতবর্ষ উদযাপনের আহ্বায়ক কমিটি। কিন্তু এই ত্রাসের রাজ্যে, এই সার্বিক নিরাপত্তাইীনতার ভেতর কে রাজি হবেন এই কমিটির সভাপতি হতে ? কে স্বেচ্ছায় মাথায় নিতে চাইবেন এই বিপজ্জনক ঝুঁকি আর দায়িত্ব ? কে হতে চাইবেন সাধারণ

সম্পাদক: কারা কাঁধ এগিয়ে দেবেন সহ্-সভাপতি বা অন্যান্য পদ গ্রহণের জন্য ? সারাদেশ এখন অসুস্থ, স্তব্ব। চারপালে সবকিচু মৃত, নিষ্পত্র, উযর।

হঠৎ আশার এব্টা ক্ষীণ আলো যেন ঝলকে উঠল দলের সদস্যদের সামনে। না, আছে। আছে কেউ কেউ এখনো এদেশে। সর্বজয়ী ত্রাস এখনো সবাইকে নিষ্রিয় করতে পারে নি। অনেকের মধ্যে অন্তত একজন এমন মানুষের কথা ভাবা যায়অত্যষ্ত দ্বিধাহীনভাবেই ভাবা যেতে পারে-তিনি বিচারপতি সৈয়দ মাহুুব মোর্শেদ। হ্যা, সুযোগ্য, সর্বজনস্বীকৃতভবেই তিনি অলংকৃত করতে পারেন রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী কমিটির সভাপতির পদ। গতানুগতিক বুদ্ধিজীবীদের থেকে আলাদা, সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতের মানুষ তিনি-বিচারপতি হিশেবেও নিরপেক্ষ ভাবমূর্তির অধিকারী। তাঁর ব্যক্তিগত গুণপনা অনেক। সাহিত্য-দর্শনসহ জ্ঞানের অনেক শাখায় সুপণ্ডিত—সৎ এবং নিরাপোষ বক্তব্যের জন্য সর্বমহলে সম্মানিত। সম্পর্কসূত্রে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের ভাগনে তিনি এবং বিখ্যাত স্যার জাকারিয়ার জামাতা। বিচারপতি মোর্লেদ পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে পাকিস্তানি শাসক্দের কাছেও শ্রদ্ধেয়। ব্যস, আর দেরি নয়। এখন যা করণীয় তা হল ঐ পদ গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁকে রাজি করান্না। যেমন করেই হোক, যেভাবেই হোক, সম্মত করাতেই হবে তাঁকে। স্বাভাবিক পথে না হলে ধূর্ততা বা কৃটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে হলেও তা করতে হবে। তাঁকে ছাড়া চলবে না কিছুতেই। কমিটিকে সত্যিকার অর্থে বিষ্বাসযোগ্য করে তোলা যাবে না। শতবার্ষিকী ভেঙ্ে যাবে।

কমিটির সষ্ভাব্য সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যোর নাম চট করেই মনে এসে গিয়েছিল তিনি ড. খান সারওয়ার মুরশিদ—ঢাকা বিব্ববিদ্যালয়়ের ইংরেজি বিভাগের সুদর্শন অধ্যাপক। পরিচ্ছন্ন শিন্পরুচি, বৈদদ্ধ্য ও মার্জিত মননের অধিকারী ড. মুরশিদ চারুভাষিত এবং সুস্মিত ব্যক্তিত্বের জন্য সবার প্রিয়। কিছুদিন আগেই তাঁর সুযোগ্য নেত্ত্বে এবং নিরলস পরিশ্রম্ম পূর্ব পাকিস্তানের দশ বছরের সাহিত্যের ওপর কয়েকদিনব্যাপী এক বহুতলস্পশ্শী সেমিনার-ক্রম আয়োজিত হয়ে গেছে। একবাক্যে তাঁর ব্যাপারে সবাই সমর্থন জানাল। সহ্-্ভাপতি হিসেবে ড. জি. সি দেবের নাম মুহুর্ত প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হয়ে গেল।

কিন্তু দেশের এই পরিস্থিতিতে এই কমিটির সভ্য হবার জন্যে তাঁরা কি সহজভবে এগিয়ে আসবেন? আর কেনই বা আসবেন তাঁরা। কিন্তু ওসব ভাবলে আর চলবে না এখন। রাজি তাঁদদরকে করাতেই হবে। আগেই তো ঠিক করে নিয়েছি এর জন্যে প্রয়োজনে ছল-চাতুরি, মিথ্যা, কৃটটৌশল-কোনোকিছুর আশ্রয় গ্রহণেই পিছপা হওয়া যাবে না।

আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম এই ভেবে যে, এই তিনজনকে যদি আমরা শতবার্ষিকী কমিটির ঐ তিনটি প্রধান পদে পেয়ে যাই তবে অন্য পদগুলো পূরণ করে নিতে কষ্ট হবে না। সুতরাং এখন যা করণীয় তা হল বুঝে-ুনে সতর্কতার সঙ্গে প্রকৃত

কিশ্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিচারপতি মোর্শেদের কাছে পৌছানো যায় কীভাবে ? উনি একেই বড় মানুষ-তাতে বিচারপতি অর্ৰাৎ খানিকটা জনবিচ্ছিন। इঠাৎ দলের কে একজন বলে উঠল, বিচারপতি মোর্শেদের একজন আত্ীীয় তার চেনা-তাঁর মাধ্যমে চেষ্টা করে দেখা অসস্তব হবে না। একসঙ্গে চেচচিয়ে উঠলাম সবাই : ইউরেকা ! তাহলে আমাদের ঠেকায় কে ? হ্যা, আশার আলো আছে বৈকি! কাজে নামলে, চেষ্টায় সৎ থাকলে, পথ একটা খুলে যায়ই।

চাতুরির প্রথম শিকার হলেন ড. খান সারওয়ার মুরশিদ। পরের দিন প্রথমেই आমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। পুরো চক্রান্তের নীল-নকশা আগে থেকেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, এখন দরকার এর সতক্ক ও সুষ্ঠু প্রয়োগ।

তাঁর সঙ্গে কথা বললাম মোশতাক আর আমি। প্রতিনিধি দলের মধ্যে মওলা আর আতাউলও ছিল। ওরা ইহরেজির ছাত্র। সুতরাং বিভাগীয় অধ্যাপকের প্রতি ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ খানিকটা পেছনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ উপস্থিতির দ্বারা সমর্থন যুগিয়ে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষককের সঙ্গে শুরু হন আমাদের সরাসরি হুটকারিতার পর্ব। সোজা বললাম, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদयাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কাজের প্রাথমিক পর্ব চলছে। উদযাপন কমিটি গঠনের কাজ্ খানিকটট এগিয়েছে। বিচরাপতি মোর্শ্গদ সভাপতি হতে রাজি হয়েছেন। আপনি সাধারণ সম্পাদক হতে রাজি হলে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করা যায়।

বিচারপতি মোর্শেদের রাজি হ্ওয়া তো দূরের কথা, তাঁর সঙ্গে দেখা যে কবে হবে তারই কিছু ঠিক নেই, আলৌ দেখা হবে কিনা তাও সন্দেহজনক, অথচ অকপটট ড. মুরশিদকে বলে ফেললাম কথাগুলো। মানুষ এমনি করে। এভাবেই ডুবন্ত মানুষ বেঁচে থাকতে চায় খড়ক্টুো আঁকড়ে ধরে, নির্বোধও এমন জ্জায়গায় অনায়াসে চলে যায় যেখানে দেবদূতেরা যেতে ভয় পায়। কোনো আশাই নেই, তবু বুকের ভেতর কে যেন আপ্বাস দিয়ে যায় : হবেই।

প্রস্তাব শুনে ড. মুরশিদ হুাৎ করে গঙ্ভীর হয়ে গেলেন, তারপর কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, একটু ভেবে নিতে চাই। কাল উত্তর দেব।

দায়িচ্বের বিপজ্জনক দিকটা কারো অজানা ছিল না। দেশের এমন অবস্থায় তাঁর সময় নেবার এই ব্যাপারটা নেহত স্বাভাবিক। তাঘাড়া একজন দায়িত্বসীল মানুষ হিসেবে সবদিক না-ভেবে কোনোকিছুতে রাজি হয়ে যাওয়াও সঙত নয়। কিন্তু ব্যাপারতা মুহূর্তে আমাদের ভীত করে তুলল। যদি এই একদিনের মধ্যে ড. মুরশিদ বিচারপতি মোর্শেদের সক্গে যোগাযোগ করে বসেন? ফোনে কথা বলে সবকিছু জেনে যান? ভয়ে শিউরে উঠতে লাগলাম। ভরসা কেবল এই, আমরা সবাই তাঁর প্রিয় ছাত্র। এতটা সন্দেহ আমাদের হয়তো তিনি করবেন না।

आমি জানি, ঘটনাট যদি আজকে ঘটত তবে নিম্চয়ই তিনি এই ন্যূনততম যোগাযোগটুকু করতেন। ছাত্র হিসেবে যত প্রিয়ই আমরা হই, ঘটনার সত্যতাযথার্থতা যাচিয়ে-খতিয়ে না দেখে কিছুতেই তিনি এগোতেন না। নিজের বিপদের দিকটা নিয়ে ভাবতে চাইতেন। কিশ্তু ড. মুরশিদ আমাদের প্রত্যেকটা কথাকে অকপটট বিব্বাস করে নিলেন। আজকের তুলনায় সেটা ছিল অনেক বেশি বিব্বাসের যুগ। অন্যের কাছে প্রতিনিয়ত ঘা খেয়ে প্রতারিত হয়ে মানুষ্েে হ্ছদয় তখনো আজকের মতো এতটা মুখ পুড়িয়ে ফেলে নি।

পরের দিন ড. মুরশিদ সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণে তার সম্মতির কথা আমাদের জানালেন। আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। ড. মুরশিদকে যেদিন প্রস্তাব করেছিলাম সেদিন বিকেলেই একই মিথ্যার পুনরাবৃত্তি করে ড. দেবকে কমিটির সহসভাপতি হবার অনুরোধ জানালাম। তিনি আগে থেকেই আমাদের সজ্গে জড়িত ছিলেন। কাজেই তাঁর কাছে মিথ্যাটা হল আরও এক প্রস্থ বড়। তাঁকে বলতে হল বিচারপতি মোর্শেদ এবং ড. খান সারওয়ার মুরশিদ যথাক্রমে কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক হতে রাজি। তিনি সহ-সভাপতি হলে ভালো হয়। প্রস্তাবমাত্র তিনি সম্মতি দিলেন। আমাদের বুকের ভার আরও নেমে গেল।

এখন আমাদের শেষ ও প্রধান লক্ষ্যবস্তু বিচারপতি মোশ্শেদ। কেবল প্রধান নয়, অনিবার্য। রাজি তাঁকে করাতেই হবে। কিন্তু না হলে? তার সম্ভাবনাই তো শতকরা নিরানব্বই ভাগ। নাহ্, আর ভাবা যায় না। আমাদের ধাপ্পাবাজি ধরা পড়ে যাবে-মুখ্যেশ খুলে পড়বে—আর সব্বার সামনে আমাদের সাকুল্যে যে সুনামটুক্ূু আছে, তা? ... থাক সে সব কথা !

সৌভাগ্যবশত বিচরাপতি মোর্শেদ দুদ্দিন পরেই তাঁর সজ্গে দেখা করার সময় দিলেন আমাদের। উৎসাহে লাফিয়ে উঠेলাম। একটা আশার ঝলক দিয়ে গেল চোখের সামনে। কিন্তু রবীদ্দ্রনাথের ‘জীবনের পিছে মরণ ছুট্টিছে আশার পিছনে ভয়এর মতোই আমাদের অবস্থা একই সঙ্গে শোচনীয়। यদি তিনি রাজি না হন, আমাদের কথ্থাবার্তাকে বালখিল্যের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেন, আমদের মতো নামগোত্রহীন অপরিচিত গুটিকয় ছাত্র কতটুকুই বা প্রভাব খাটাতে পারবে তাঁর ওপর। তীরে এসে তরী ডুবে যাবে।

নিজেদের বুকের ভেতরকার ঢিপঢিপ শব্দ গুনতে শুনতে একদিন দল বেঁধে বিচারপতি মোর্শেদের বাসায় হাজির হলাম।

ড. মুরশিদ এবং ড. দেবের কাছে আমাদের মিথ্যাকথ্থা বলতে হয়েছিল বিচরাপতি মোর্শেদের কাছে মিথ্যাক্থা বলার হাত থেকে বাঁচার জন্য। ড. মুরশিদ বা ড. দেব দুজনের কারো সঙেই মিথ্যা বলার মতো সম্পর্ক নয়-দুজনকেই আমরা শ্রদ্ধা করি। তবু তাঁদের সক্গে যে মিথ্যাচার আমরা করতে পেরেছিলাম, তার কারণ, হৃদয়ের ভেতর আমরা জানতাম তাঁরা আমাদের কাছের মানুষ, আমাদের শিক্ষক। অপরাধ করে ক্ষমা চাইলে, তাঁরা ফিরিয়ে

দিতে পারবেন না। কিস্তু বিচরাপতি দূরের মানুষ, তাঁর সঙ্গে মিথ্যার জবকাশ নেই।
বিচারপতি মোর্শ্রে থাকতেন বিপ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই একটা পুরোনো লাল দোতলা বাড়িতে-সলিমুষ্ধাহ হল, বৃট্টিশ কাউন্সিল আর জগন্নাথ হলের মাঝখানটায় একটা সবুজ তিনকোণা জায়গার ওপর ছিল বাড়িটা। (বাড়িটা সম্প্রতি ভেঙে ফেলার সিদ্দান্ত নেওয়া হয়েছে।) বিরাট এলাকা জুড়ে সবুজ গাছপালায় ছাওয়া একটা বাড়ি--চারপাশে বাড়ি ছাড়িয়ে অনেকদূর পর্যন্ত পাখি-ডাকা সবুজ গাছপালার জগৎ। ১৯০৫ সালে ঢাকা রাজধানী হয়ে যাবার পর মঙ্ত্রীদের থাকার জন্য রমনার সবুজ এলাকায় বিরাট বিরাট জায়গা জুড়ে যেসব লাল রঙের দোতলা বাড়ি তৈরি হয়েছিল, এটি তারই একটি।

গেট দিয়ে ঢুকেই বাড়ির বসার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম আমরা। বাড়িটার পরিচ্ছন্মত এবং পারিপাট্য চোথে পড়ার মতো। দোতলায় বিচরাপতি মোর্শদের ঘরে ডাক পড়ল আমাদের। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দেয়ালে বিচরাপতি মোর্শেদের স্ত্রীর ছবি দেখলাম। রূপের খ্যাতিতে তাঁর স্ত্রী তখন ঢাকা শহরের কিংবদন্তি। কলকাতার স্যার জাকারিয়ার একমাত্র মেয়ে তিনি।

বিচারপতি মোর্শেদের সগ্গে অনেক কথা ছল। আলোচনার মাঝামাঝি সময়ে মোর্শেদ-গৃহিণীও এদিক ঘুরে গেলেন। মিষ্টি হেসে দুয়েকটটা কথাও বললেন আমাদের সজ্গে। সত্যি, অসামান্য রূপসী তিনি।

বিচারপতির কাছে মিথ্যা বলার কিছু ছিল না। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী কমিটির প্রসञ্গ তুলে তাঁকে জানালাম যে ড. মুরশিদ এবং ড. দেব যথাক্রমে সাধারণ সম্পাদক এবং সহ্-সভাপতি হতে রাজি আছেন-তিনি সভাপতি হতে রাজি হলে কমিটি গঠিত হয়ে যেতে পারে। কথাপুলো বললাম শাত্তভাবেই, কিস্তু বুকের ভেতর তখন আমাদের উত্তেজনার উথালপাতাল। তিনি রাজি না হলে আমরা কী করব। প্রস্তাব শুনে তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। হয়তো ভেবে নিলেন আদ্যোপান্ত। আমাদের হৃস্পন্দন দ্রুততর হল। একসময় তিনি মুখ খুললেন। श্যা, তিনি রাজি। স্বস্তির সুদীর্ঘ নিব্বাস পড়ল আমাদের। না, আর কোনো ভয় নেই। সব বাধা অনিশ্চয়তার সমাধান হয়ে গেছে। রবীদ্দ্র জন্মশতবার্ষিকী হবে। এই উৎকট দম-আটকানো বিজাতীয় পরিবেশের ভেতর আবার নিজস্ব সং্স্কৃতির সজীব আলো-হাওয়াকে প্রাণভরে ছুঁতে পারব আমরা। মুক্তির নিষ্বাস ফেলতে পারব কিছুদিনের জন্য।

কমিটির বাকি পদগুলো পূরণ হয়ে গেল অতি সহজেই। যারা আগে সাড়া দেন নি কিংবা বাদ পড়ে গিক্যেছিলেন তাঁরাও এবার সাহস পেয়ে মহাউৎসাহে যোগ দেবার জন্যে তড়িঘড়ি ধেয়ে আসতে লাগলেন। বিপুল উত্তাল নিক্কৃতিহীন সে জোয়ার। প্রাথ্থীর প্রচণ চাপে কমিটির আসনসংখ্যা বাড়াতে হল ব্যাপকভাবে। একসময় অধ্যক্ষ হাইকেও দেখা গেল প্রার্থীর বিনীত ভঙ্গিতে। প্রথমদিন অনুকূল হলে তিনি এই কমিটির সভাপতি হতেন।

দেখতে দেখতে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর জাতীয় কমিটি গঠিত হয়ে গেল। কমিটি যত ব্যাপক আর দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে লাগল, আমরাও ঠিক সেই পরিমাণেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে শুরু করলাম। কমিটির কাজ পুরোদমে আরম্ভ হবার পর প্রায় হারিয়ে গেলাম আমরা। আমরা যে একদিন এই আয়োজনের পুরোভােে ছিলাম, মূল উদ্যোক্তা ছিলাম, এর প্রথম অস্ফুট চালিকাশক্তি ছিলাম-সে-কথাটা কারো কাছে আর প্রায় জানাই রইল না।

নিৰ্রিরীণীর গান লেষ হল, ঢে নদী, এখন তোমার বিরতিহীন বিশাল গন্পের শুরু : "আমি রাত্রি, তুমি ফুল ; যতক্ষণ ছিলে ধুঁড়ি/ জাগিয়া চাহিয়াছিনু উদার আকাশ জুড়ি ;/ যখন ফুটিলে তুমি ফুরাল কাল,/ আলোকে ভাঙিয়া গেল রজনীর অন্তরাল ;/ এখন বিল্বের তুমিP

## ©

মোশতাক আর আমার কাজ কিস্দু শেষ হল না। দুটো উপ-কমিটিতে ছিলাম আমরা। এমনিতেই অনেক কাজ ছিল আমদের কাঁধে। এ ছাড়াও যখন যেখানে যে-কাজের দরকার এসে পড়তে লাগল কুঠ্ঠাহীনভাবে এবং নিঃশব্দে তাই করে যেতে লাগলাম। এই বিশাল কর্মকাণ্ডের আমরা এখন কেউ নই--কিন্তু এর প্রথম স্বপ্ন আমরাই তো দেখ্খেছিলাম। এই শতবার্ষিকী তো আমাদেই রক্কের সন্তান। কোনো কাজের দরকার এসে পড়লে আমরা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি। আমাদের নীরব স্বেদেভালোবাসায় এর বর্ণিন আলোক উজ্জ্qলিত হোক।

ড. মুরশিদ এবং ড. দেবের কথা মনে হলে এখনো সংকোচ লাগে। তাঁরা ছিলেন আমাদের শিক্ষক, আমরা তাঁদের ছাত্র। আশা করি আমাদের মিথ্যাচারকে তাঁরা নাজেনেই ক্মা করে রেখেছেন। আমি উস্দেশ্যের স্বার্থে উপায়ের গুণগত মানকে বিসর্জন দেবার পক্ষে নই। কিস্তু একটা ছোট্ট মিথ্যা যখন তার লক্ষগুণ সত্যের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন कী করা যেতে পারে ?

দেখতে দেখতে কয়েকটী মাস কেটে গেল। সাতদিনব্যাপী জন্মশতবার্ষিকী অন্ঠু্ঠানের উদ্বেধনী ভাষণ দিন্েেন বিচারপতি মো্শ্রা। উনি ভাষণটা ইংরেজিতে দিচ্ছেন শুনে প্রথমটায় দমে গিয়েছিলাম। আর যাই হোক রবীদ্দ্রনাথের নিজের জাতি তাঁর জন্মনতবার্ষিকী অনুছ্ঠানের উদ্বেধধন করছে ইথরেজি বক্ত্তা দিয়ে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। বাল্লাভাষার ওপর জনাব মোশেদের অধিকারের অপ্রতুলতার কারণে, তাঁর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতেই, তাঁকে এই অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অনুঠ্ঠানের শুরুতে যখন তিনি সুচারু উচ্চারণে তাঁর অনবদ্য ভাষণ শুরু করলেন তখন আমাদের সমস্ত ক্ষেভ যেন একমুহূহূর্তে ধুয়ে গেল। অসাধারণ বক্ত্তা করলেন বিচারপতি--আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক সুদ্দর। ভাষণটা শুধু গভীরই নয়, তলদেশস্পর্শী এবং সুব্যাপ্।। সবাই একবাক্যে এই অনন্য উদ্বোধনকে স্বাগত জানালেন। অভূতপৃর্ব উদ্দীপনার

মধ্যদিয়ে রবীীদ্দ্র জন্মশতবার্ষিকী শুরু হল।
অনুষ্ঠানে বক্তা এলেন, আলোচক এলেন, নানান অগ্গন থেকে জ্ঞানীগুণীরা এসে ভিড় জমালেন। অভিনেতা-অভিনেত্রী, গায়ক-বাদক, নতর্ব-নর্তকীদের কলকস্ঠ আর নূপুর নিক্বশে উৎসবমুখর হয়ে উঠন চারদিক। বাঙালি সং্স্কৃতির উত্তাল आলো-হাওয়াকে ফিরে পেল সারা দেশ। কেবল নীরব সষ্ঘের নিচ্চুপ হয়ে যাওয়া সদস্যরাই সেই আলোবর্ণিল মঞ্চ থেকে বাইরে রয়ে গেল।

কয়েকটা মাসের একটানা কাজে আমদের পড়াশোনা বেদম কতিগ্রস্তু হল। তবু আমি সামলে উ১লাম-এএম. এ. পরীক্ষার খানিকটা প্রস্তুতি আগেই সেরে রেখেছিলাম বলে। কিস্তু মোশতাক কিছুতেই শেষরর্ষ করতে পারল না। ও এমনিতেই ছিল ভালো ছাত্র। এম. এ.- তেও ভালো করতে চেয়েছিল। লেষপর্যন্ত একটা বছর নষ্ট করতে হল্ন ওকে।

তারুণ্যের স্বতঃস্ফ্যূর্ত আবেগে ঘটনার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম আমরা। যে ভৌবন প্রতিনিয়ত শ্রেয়কে স্পর্শ্শের স্পর্ধায় জীবনকে প্রাণিত করে দুঃসাধ্যের রাস্তায়, আত্রবিস্মৃতের মরো তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, সেই যৌবনই ছিল সেদিন আমাদের একমাত্র এবং ক্ষমাহীন প্ররোচক। আর কেউ নয়। কিছু নয়। তবু আজ প্রায় তিরিশ বছর পর যখন পুরো ব্যাপারটার দিকে ফিরে তাকাই, তখন ঘটনাটার আর একটা অপঠিত পষ্ঠা খুলে যায় আমাদের সামনে। পুরো রবীন্দ্রশততবার্ষিকী উদযাপন ব্যাপারটাকেই আমি তখন আর সাধারণ অর্থে দেথি না ; দেথি একটা ব্যতিক্র্মী অর্থে। এই দেখাট ঐতিহসিক ; এর দৃষ্টি আমাদের সমাজের বিবর্তনের দিকে নিবদ্ধ। আমার মনে হয়, পাকিস্তানি যুগে বাঙালি সং্স্ষৃতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন যে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তাকে স্তব্ব করে দেবার পর, দীর্ঘ একদশকের ব্যবধানে, পরোক্ষ ও অঘোষিত হলেও, রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর আয়োজন ছিল ঐ অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বাঙালিত্রের দ্বিতীয় প্রধান সাং্স্কৃতিক প্রতিরোধ।

১৯৮い

## ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

ছার্র-শিক্ষক সম্পর্কটা ভারি অদ্রুত। যেমন এ স্নিন্ধ আর পবিত্র, তেমনি মধুর আর চিরদিনের। একবার ছাত্র মানে চিরদিনের জন্যে ছাত্র, একবার শিক্ষক মানেও চিরকালের জন্যে শিক্কক। এই সম্পর্কের কোনোদিন মৃত্যু হয় না। যেখানে যতদিন পরেই ছাত্র-শিক্ষকের দেখা হোক-না কেন, সেই মুহৃত্টিতে তারা দুজন দুজনের কাছে প্রথমদিনেন মতোই উজ্জ্রল আর আলোময়। এর কারণ সোজা। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রেরা শিক্ষকদের সামনে পায় তাদের জীবনের সবচেয়ে প্রাথমিক ও অনুভূতিময় দিনগুলোয়, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধায় ভরা জীবনের মহত্তম লগ্নে। অমলিন বিস্ময় আর স্বপ্নের অঞ্জন চোখে মেখে এইসময় তারা তাদের শিককদের দিকে তাকায়, শিকক তাদের চোখে প্রতিভাত ছয় স্বর্গের দুর্লভতম দেবতার চেহারায়। তাদের নিষ্পাপ চোখের পাতায় শিককের এই-যে দেবদুর্লভ ছবি একবার গা|থা হয়ে যায়, সেই জ্যোতির্ময় ছবিটির কোনোদিন আর মৃত্যু হয় না। যেখানে যতদিন পরেই ঐ শিকককের সাথে দেখা ছোক সে তার সামনে অল্প বয়সের ঐ ছাত্র বা ছাত্রীটি হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আমার জীবনের একটা ছোট গল্প মনে পড়হে।

একদিন মীরপুর থেকে বাংলামোটরের দিকে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। ১৯৮২ সাল। দেশে তখন সদ্য-আসা মার্শাল ল’ চলছে, সেই সাথে ট্ব্যাফিক সপ্তাহের কড়াকড়ি। যেখানে-সেখানে পুলিশ গাড়ি থামিয়ে কাগজপত্র চেক করচে, শাস্তিও দিচ্ছে এলোপাতাড়ি। আমার গাড়িতে দুয্রেকটা কাগজপত্রের গোলমাল ছিল—রোড ট্যাক্স বা ফিটনেস এমনি কিছু একটটা বাকি। এমনিতে ভয়ে ভয়ে আছি, পাছে কোথায় ট্যাফিক পুলিশ ধরে বসে, লজ্জায় পড়তে ছয়। দেখে বুঝে এগোচ্ছি, সামনে সার্জেনআকীর্ণ চৌমাথা দেখলে সাবধানে এড়িয়ে চলছি, কোনোমতে বাসায় পৌঁছোতে পারলে বাঁচি। ফার্মগেট দিয়ে শহরে আসার পথে খুব একটা ট্ব্যাফিকের ঋামেলা নেই, তাই সেই পথ ধরলাম। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত্রি হয়। ফার্মগেটের কাছাকাছি হতেই দেথি সেখানেও ট্র্যাফিক সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর কপাল এমনি খারাপ যে মোড়ের কাছে আসতেই লাল বাতি জ্রলে উঠল। সব মিলে সোনায় সোহাগা। ঢিপঢিপ করা বুকে অপেক্ষা করছি, হঠাৎ দেখি রাস্তার উল্টোদিক থেকে

যমদূতের মতো দেখতে একটা সার্জেন্ট আমার গাড়ি তাক করে এগিয়ে আসছে। অত কালো বিশাল দানবীয় সাইজের সার্জেন্ট আমি বাংলাদেশে আর দেথিনি। আমার হাত-পা ঠাণ্ড হয়ে এল। তবু এসব নিয়ে আমার যে বিন্দুমাত্র উদ্দেগ নেই সেটা দেখানোর জন্য মুখ্ে নির্বিকার ভাব ফুট্য়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একসময় টের পেলাম দৈত্যটা মচমচ করে ঠিক আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে । আমি কাঁধের ওপর তার নিপ্বাসের শব্দ যেন টের পাচ্ছি। এবার আর তার দিকে নাতাকিয়ে উপায় নেই। ভয়ে ভয়ে একটু একটু করে তার দিকে যেই মুখ ফেরাতে গেছ্, অমনি ঘটে গেল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। সেই বিশাল অভ্রভেদী দৈত্যটা যেন হंगাৎ একতাল কাদার মতো বিধ্বস্ত হয়ে গেল সামনে। পুলিশি কায়দায় নয়, উপচানো খুশিতে দাঁতগুলো যথাসম্ভব উদ্তাসিত করে, আকর্ণ হসিতত বিশ্ফারিত আনন্দ-বিকৃত গলায় কপালে হাত ঠেকিয়ে চি হিহি করে উঠল: ‘স্লামালইকুম স্যার' ! ঘঁা, বিশ-পঁচিশ বছর আগে গ্রাম থেকে পড়তে আসা কলেজের একাদশ শ্রেণীর অসহায় অপ্রস্তুত চেহারার অবিকল সেই ছেলেটি।

কিক্তু কেন এমনভাবে এলিয়ে পড়ল সে? কারণ সোজা। যেদিন সে কলেজে পড়তে এসেছিল সেদিন সে কৈশোর-অতিক্রান্ত একজন অনুভূতি-কাঁপা তরুণ। তার দুই চোখে সেদিন শুধু আবেগ আর বিস্ময় ! একটা নতুন, অপরিমেয় আর ঐশ্বর্যময় জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে সে তখন। সেদিন তার তুচ্ঠ জীবনের সামনে আমরা, এই শিক্ষকরা, ছিলাম দেবতার আসনে আসীন। তার স্বপ্ন আর বিস্ময়ভরা জীবনের সবচেয়ে দেবদুর্লভ মানুষ। আজ অনেকদিন পর তার সামনে পড়তেই মাঝখানের এতগুলো দিন মুহূর্তে তার চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেছে। সেই অসহায় করুণ ছেলেটি ভেঙে ভেঙেচুরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার জীবনের সূচনালগ্নের সেই পরাক্রুন্ত কিংবদন্তিটির সামনে। সে যে আজ একজন ডাঁটপাট-ওয়ালা অফিসার,অনেক দণ্ডমুণ্ডের কর্ত তা একমুহূর্তে মিথ্যা হয়ে গেছে তার কাছ থেকে। এর মধ্যেকার তার সব অগ্রগতি আর সাফল্য সব মিথ্যা হয়ে গেতে। বিশালকায় একটা দেত্য একতাল কাদা হয়ে গেছে। এই হন শিক্ষকের সামনে একজন ছাত্র। শৈশবের অনুভূতিময় দিনগুল্ায় যে-চোখে সে একবার শিক্ষককে দেছেছে এবং শিক্ককের সামনে নিজেকে যা বলে অনুভব করেছে, তাঁর সামনে চিরদিন সে তাই। পরিণত বয়সের বিচার-বিশ্লেষণ দিয়ে সে তার চিন্তা-ভাবনার জগতে অনেক পরিবর্তন আনতে পারে, কিন্তু কিশোর-তরুণ বয়সের এই নায়কদের ব্যাপারে তার অনুভূতির খুব একটা পরিবর্তন হয় না। হাইকোর্টের জজ বা সরকারের সচিব যে ছেলেবেলার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষককে দেখলে আচমকা পায়ে হাত দিয়ে বসেন, এর কারণ এই। এ হল জীবনের প্রথম বিস্ময়ের সামনে মানুষের চিরকালের প্রণতি, জীবনের প্রগাঢ়তম প্রাপ্তির কাছে মানুমের সকৃতজ্ঞ ঋণস্বীকার।

শিক্ষক-ছাত্রের সম্পক্কা সত্যি ভারি অদ্রুত। আগেই বলেছি ছাত্রদের জীবনের

প্রথম নায়ক শিককেরা। কিশ্তু ছাত্রও কি শিকককের জীবনে এমনি অর্থময় হয়ে বেঁচে থাকেন ? একজন ছাত্র তাঁর জীবনের গুটিকয় শিক্ষককে হৃদয়ের ভেতর যতবড় জায়গা দেয় একজন শিক্ষক কি তার একটিমাত্র হৃদয়ে তাঁর সারাজীবনের এত ছাত্রকে আলাদা আলাদা করে সেই জায়গা দিতে পারেন ? উত্তরটা কঠিন, তবু বলতে চাই : পারেন-সুহুদয়সপ্পন্ন শিক্ষক পারেন। হয়ত একটু আলাদাভাবে, আলাদা অর্থে পারেন, তবু পারেন। একজন সত্যিকার শিক্ককের কাছে ছাত্র কী? ছাত্র তো তাঁর আত্রার সন্তান—অচেনা, অপরিচিত, রক্তসম্পক্কহীন-দূরদূরান্ত থেকে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে তাঁরই জীবন শোষণ করে বেড়ে ওঠা তারই অনিবার্य উত্তরাধিকারী। এই ছাত্রই তো তাঁর সম্ভাবনা, বিকাশ, পরিণতি--তাঁর জীবন, জীবনের অর্থময়তা ; জন্ম এবং জন্মান্তর। তবু এটা ঠিক যে, শিককক এবং ছাত্রের অবস্থান এক নয়। একজন ছাত্রের জীবনে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি নয়, হৃদয়ের ওপর উজ্দ্ৰল আলো-ফেলা শিককের সংখ্যা আরও কম, কিন্তু শিককের জীবনে ছাত্রের সংখ্যা অগণিত। লেখকের যেমন পাঠক, গায়কের যেমন শ্রোত, টিভি উপস্থাপকের যেমন দর্শক, রাজনীতিবিদের যেমন জনতা, শিককেরে তেমনি ছাত্র। একজন শিক্ক আজীবন দাঁড়িয়ে থাকেন ছাত্র নাম্র এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সামনে। লেখক, গায়ক, রাজনীতিবিদ বা টিভি উপস্থপপকের পক্ষে যেমন তার শ্রোতা-দর্শকদের আলাদাভাবে চিনে রাখা সম্ভব নয়, শিক্ষকের বেলায়ও প্রায় তাই। তবু কী করে যেন আমরা শিক্ষকেরা তাদের চিনে ফেলি। তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পক যে ঘনিষ্ঠ রক্তু সম্পর্ক আছে তা টের পাই। ঘর-ভর্তি লোকের মধ্যে কোথাও একজন ছাত্র থাকলে মুহূর্তেই আমরা তাকে শনাক্ত করে ফেলি। কী করে যেন একটা গোপন অতিন্দ্রিয় ও রহস্যময় যোগাযোগ ঘটে যায়। বিশ-ত্রিশ-চছ্झিশ বছর পরে হলেও দেখামাত্র আমরা তাকে অব্যর্থভাবেই টের পাই। মায়ের মতো তার গায়ের গন্ধ চিনে ফেলি। নিজের অজান্তে, চেতনার অগোচরে ফেলি। শিশু যেমন মাকে, পাখিরা যেমন শতু<ে, মানুষ মেমন মৃত্যুকে—আমরা শিক্ষকরা তেমনি ছাত্রকে চিনি। এই চেনা জীবনের এক গভীর তলের চেনা। এই চেনা রহস্যময় আর অলীক। কেবল মনস্তর্ব্রের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ দিয়ে এর পরিমাপ করা কঠিন।

না, একজন শিক্ষক সারাজীবনের সব ছাত্রকে চেনেন না। তবু-যে ছাত্রদের সঙ্গে শিককদের এমন একটা সুগভীর হার্দ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার কারণ শিককক প্রতিটি ছাত্রকে আলাদাভাবে না চিনলেও তাঁর সারাজীবনের ছাত্র-পরিমণ্ডলটিকে চেনেন। এই ছাত্র-জগৎই তাঁর ঘর, তাঁর বসতবাড়ি, তাঁর দৈনন্দিন ঘরকন্নার আভিনা। এইখানে আলোক-ভরা নীল আকাশের নিচে সুখে-দুঃখে,শীতে-গ্রীক্মে তিনি বেড়ে ওঠঠন, পূর্ণ হন। এই ছাত্র-জগৎ তার প্রথম জন্মস্থান এবং সর্বশশষ দেবালয়। এইখানে দিনের পর দিনের প্রার্থনা আর আত্ৰহুতির ভেতর দিয়ে তিনি পূত হন, পাপহীন হন। এইখানে ঘটে তাঁর দ্বিজত্ব ও নির্বাণ। চারপাশে জড়ো হওয়া ছান্রদের ভেতর সারাজীবন থাকতে

থাকতে তাদের নিশ্বাস তাঁর চেনা হয়ে যায়; তাদের বুকের উখ্থান-পতন, রক্তধারায় ছুটে চলা তাঁর নিজের প্রতিটি জীবকোষে তিনি অনুভব করেন।

তবে একজন সৎ শিক্ষকই কেবল এটা পারেন, অশিক্কক নন। ছাত্ররাও সব শিক্ককে মনেে চিরজাগরাক করে রাvে না। মানুষ অত বোকা নয়। শিক্ষকের খাতায় নাম লেখালেই কেউ একজন শিক্ষক হয়ে যান না। জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন : সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। শিফকদের বেলাতেও কথাটা একই রকম খাটে। সকলেই শিকক নয়, কেউ কেউ শিকক। যে-মানুষ ছাত্রদের বিকাশের ভেতর নিজ্জের নিয়তিকে রক্তমাখা ভবিতব্য হিশেবে প্রত্যক্ষ করতে পারেন, ছাত্রদের জীবনের ভেতর শবেবরাত রাত্রের কোটি কোটি প্রদীপের মতো জ্লে উঠতে পারেন, তিনিই তো শিক্ষক। তাঁর স্ম্রিই তো ছাত্রের আম্ত্যু স্মরণ, তাঁর ক্বাবার দিকেই তো ছাত্রের মর্য্যকালের নিদ্রাইীন যাত্রা।

১৯৯৮-

## 

যাকে বলে নিখাদ একেশ্বরবাদী আমি ঠিক তাই। একের বেশি প্রেম, একের বেশি ঈশ্বর, এমনকি একের বেশি কলম, জুতো, চশমা কোনোকিছুই আমার ধাতে সয় না। একের বেশি হলেই এদের নিয়ে বিপদে পড়ি আমি, কখন যে হারিয়ে যায় বুকতে পারিনা । এই একেশ্বরবাদিতার কারণেই হয়ত সবকিছুর মতো আমার সারাজীবনের পোশাকও একটা-পাজামা-পাঞ্জাবি। অনেকদিন একটানা পরার ফলে পোশাকটা আমার চেহারার সঙ্গে এমন একাকার হয়ে গেছে যে আজ অনেকেরই হয়ত সন্দেহ হয় যে ঐ পোশাকপরা অবস্থায় আমি এই পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলাম কিনা। আমার ছার্রেরা আমার এই পোশাক দেখে সারাজীবনই অবাক হয়েছে। জিষ্⿰েস করেছে :
‘আপনি কি সারাজীবনই পাজামা-পাজ্জাবি পরেছেন ?’
‘永p
‘আর কোনো পোশাকই পরেন নি? প্যান্ট-শার্ট-সুটট কিছুই না ?’
'ना।'
‘বিদেশে গিয়েও না ?’
এমনি অসং্খ্য প্রশ্ন। বাইরের মানুষদের প্রশ্নও কম শুনতে হয় নি।
আমি পাজামা-পাজ্জাবি ধরেছিলাম কলেজে ওঠার সজ্গে সঙ্গে। ধরেছিলাম ঝোঁকের মাথায়। যে-আকাশস্পর্শী স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়ে বোকা বৌবন অহেতুক আত্রবিসর্জন করে নিঃশেষ হয়ে যায় সেই ধরনেরই बেঁােকের মাথায়। কলেজে ওঠার উপহার হিসেবে আব্যা আমাকে প্য্যট-ট শার্ট বানিয়ে দিয়েছিলেন, আমি সেটা পরিনি। এর বদলে আমি পাজামাপাঞ্জাবি পরতে শুরু করেছিলাম। আমি দেখেছিলাম সেকালে জাতীয় বীরেরা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা, বন্দিত পূজনীয় ব্যক্কিরা পাজামা-পাঞ্জাবি পরেন। সুতরাং এটাই যে এ-জাতির শ্রেষ্ঠ পোশাক তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। প্যান্ট-শার্টকে আমার কাছে সেসময় স্বার্থলিপ্সু মানুষের সুবিধধাবাদী পোশাক মনে হত। পাজামা-পাঝ্জাবিকে মনে হত সরল অনাড়ম্বর, আত্নত্যাগী মানুষের প্রতীক। কাজেই একজন আদর্র-মনোভাবাপন্ন তরুণ-বে ওদিকেই কিচুটা ঝুঁ<ে পড়বে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

কেবল আমি নই, আমাদের সময়কার সম্শ্কৃতি-জগতের প্রায় সবার গায়ে ছিল এই






 সৌদ্দ্যবাধ প্রদর্শন্র সৌক্য্যग় নামাবলি কেবন।
 আমি পাজ্রাবি পরে চলেছি ত ত নয়। এটা ঠিক বে পাজামাপাষ্জাবি পোশাকটা মনের মধ্যে এমন এবটা অন্তরम অার শাদামাঠী একটটা অনুভূতি জাগিয়ে তোলে য়া আघার ভালো
 জীবনের মতো আমার কাছেও সরল পোশাকই ভালো লাগে। শাদামাঠা শাট-প্যাन্ট এমন কোনো অসরল পোশাক নয়। অনয়ালসই ওটা আমি পরতে পারতাম। কিন্তু পাজ্জাবি ঘাড়া কখধনা आমি ভে সারাজীবন আার বিদু পরতে পারিনি তার কারণও আমার এই निफক-জীবन। কেন, লেটা বলার জনোই এত কথ্য।
 কলেজ প্রায়া-তখন তারা থাকে জীবন-বিকাশ্র সবচচ্যে প্রাথমিক অনুভ্তি-কাপা,




 তীরে পৌছছ দিতে পারব। এইজন্যে এইসময় তারা \%ুর্জে বেড়ায় ন্যায় ও অপরাজিত

 মুরশিদি গান্ আছে:

ง वन भुषूप র র<br>ওর সোনার চন<br><br>డে দিষ্ আসাन।

आধ্যাত্তিক শিশুর মতো মান্বশিশুও একইরকম-নীল দরিয়ার উত্তাল তুফানের
 নির্ক্রু করতে চায়।

২৭৮

একজন ছাত্রের জীবনে শিককের ভূমিকা আধ্যাত্মিক গুরুর চেয়ে খুব একটা কম নয় এবং বাপ-মার চেয়ে অনেকখানিই বেশি। এ যে কতটা বেশি একট্ট গল্প বলে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করি। আমার বড়ম্ময়ে তখন ক্লাস ফোরে পড়ে। একদিন ওর খাতায় এবটা ডুল বানান ঢোখে পড়ল। বললাম, বানানে ভুল কেন ? ও বলল, কই দেখি তো ? বলে খাতাট ভালোভাবে নেড়েচেড়ে বলল, ঠিকই তো আছে। বললাম, কীভাবে বুঝলে ঠিক আছে? ও নির্বিকারভাবে বলল, স্যার বলেছে। স্যার ওকে কিছू বলেন নি, স্যার যে ওর বানান কাটেন নি এটুক্মু দেখেই ও নিশতত হয়েছে যে ওর বানান নির্ভুল।

খানিকটা চটে গিষ়ে বললাম, তুমি কি জানো তোমার স্যার আমার ছাত্র । আমিই ওকে শিখিয়েছি। আমি বলছি ওর ভুল হয়েছে।

আমার কথা লুফ্ নিয়ে ও বলল : তুমি তাঁর স্যার হতে পার, আমার তো স্যার না !
একজন ছাত্র বা ছাত্রীর জীবনে ‘স্যার’ এতখানিই গুরুত্ণপূর্ণ। আধ্যাত্দিক শিশুদের কাছে মুর্রিদ যেমন শিক্ষকও তার কাছে তেমনি-তার আশ্রয়, উদ্ধার,পথনির্দেশদাতা এবং তার মনোজগতের চিরন্তনতার প্রতীক। চারপাশের সবকিছুর মধ্যেই ঐ সময় সে তার ঐ আকাষ্ষিক্ষত ধ্বুবকে প্রত্যাশা করে, শিককের কাছে এই দাবি তার সবচেয়ে বেশি। শিকককে সে একটা অবিচল অপরিবর্তনীয় সত্তা হিসেবে দেখতে চায়, এতে তার আত্যায় জোর আসে। এইজন্যে উক্তিতে, কাজে, আদর্শে, মৃন্যবোধে শিছ্ষক যদি কথায় কথায় পাল্টাতে থাকেন, ডিগবাজি খেতে থাকেন, তাহলে সে অসহায় বোধ করে, তার ভেতরটা ঝাঁকি খেয়ে এলোমেলো হয়ে যায়, यেমন আমাদে এলোমেলো হয়ে যায় রাজনীতিবিদদের ক্থায় কথায় ডিগবাজি খেতে দেখলে। শিক্ষক আদর্শ পাল্টাতে থাকলেই কেবল এমন হয় তা নয়, তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ সবকিছু নিয়েই তার ভেতরে এটা ঘটে। একজন শিক্ষকের বাইরের চেহারাটা যদি ঘন ঘন পান্টাতে থাকে,-আজ তিনি স্যুট পরলেন তো কাল পরলেন পাজামা-পাঞ্জাবি,আবার পরশু দুটোকেই বাদ দিয়ে ধুতি পরেই চলে এলেন ইশকুলে, একদিন দাড়ি রাখলেন তো আরেকদিন পুরো ক্রিনশেভ হয়ে এলেন, আবার আরেকদিন স্কুলেলে এলেন শুধু একগালে দাড়ি রেখে-তবে তা ছাত্রের মনকে মহা গোলমালে ফেলে। ছাত্র তখন শিফ্ষককে ঠিকমরো চিনে উঠতে পারে না, তার আকাষ্কিত ধ্রুব জগতের প্রতীক হিসেবে তাঁকে খুজ্জ পায় না, শিকককে নির্ভর করে শক্তিমন্ত ও চিরন্তন জগৎ রচনার তার যাবতীয় উদ্যোগের ওপর নৈরাশ্যের অন্ধকার নেমে আসে।

শিক্ষকদের এইসব ছোটখাটা পরিবর্তন ছাত্রদের মনোজগতকে যে কতখানি ওলটপালট করে দেয় আমার জীবনের একটা গপ্প দিয়ে তার উদাহরণ দিই। ১৯৭৫ সাল। একটl জমজমাট বিনোদনমূলক অনুঠ্ঠান শুরু করেছি টেলিভিশনে। টেলিভিশনের বৈভবের জগতে আমি সবসময়েইই চালচুলোছীন ভিথিরি, শাদামাঠা পাজামা-পাঞ্জাবি পরেই আজীবন অনুষ্ঠান করেছি। কিন্তু অনুষ্ঠানের জাঁকজমকের সঙ্গে তাল দিতে গিয়ে সেবার সত্যি সত্যি জমকালো পোশাক পরার দরকার হল। কিছু না হোক, নিদেনপক্ষে

একটা আকর্ষণীয় পাঙ্জাবি না হলে যেন আর চলেই না। ফ্লোরের বর্ণাঁ্য জগৎ, বড়বড় তারকা আর সুন্দরীর পদপাতত চমকানো পৃথিবীতে নিজেকে সত্যি সত্যি নিষ্প্রত মনে হবে। সবার সঙ্গে পরামর্শ করে একট্ট কারুকাজ-করা পাঞ্জাবি পরার সিদ্ধান্ত নিলাম। না, এমন কিছু কারুকাজ নয় ; নেহাতই বুক আর হাতের দুপাশে দেখা--ায় কি না-যায় এমনি কিছুটা হালকা নকশার অল্প আঁকিবুকি, যাতে শিক্ষকতার মানও বজায় থাকে, আবার টেলিভিশনও বেঁচে যায়। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটা-বে ছাত্রের হাদয়কে কতটা অসহায় করে তুলতে পারে তা বোঝা গেল পরের দিন কলেজে পা দিয়ে। কলেজের সিড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি, এবটা নিরীছ গোছের ছেলে আমার কাছে এসে বিনীত স্বরে বলল, আমার সজ্গে সে কিছু কথা বলতে চায়। আমি তাকে কিছুটা দূরে, এক্টা নিরালা জায়গায় নিয়ে তার কথ্থ বলতে বললাম। সে সরাসরি আমাকে বলল, ‘গতকাল টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে আপনি একটা রঙচঙা পাঞ্জাবি পরেছিলেন’-বলেই সে চুপ করে রইল। আমি তার গলার স্বর থেকে টের পেলাম ব্যাপারটা তাকে ব্যথিত করেছে। আমি অপরাধীর মতো তার অভিযোগ স্বীকার করে কৈফিয়়তের সুরে বললাম, ‘টেলিভিশনের ব্যাপার তো, একটু পড়তত হয়েছে আর কিp সে খানিকটা চুপ করে থেকে ধরা-গলায় বলল, টেলিভিশন আপনার কাছে অত জরুরি হলে টেলিভিশনেই থেকে যাবেন, কলেজে আসবেন না 1 ' আমি তার কথ্থায় সম্পূণ্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম। সে আরও কিছুক্ষু চুপ করে থেকে বলল, ‘আপনার জন্য আমাদের সবার একটা শ্রদ্ধার অনুভূতি আছে। সেটাকে অপমান করার অধিকার আপনার নেই P দেখলাম সে কথা বলতে পারছে না, তার গলার স্বর আটকে আসছে।

আজ বুঝি শ্রদ্ধার অনুভূতি বলতে সে ধ্রেবত্বের অনুভূতি বুঝিফ্যেছিল—সেই ধ্রেবত্ব যাকে সে গভীরভাবে নির্ভরযোগ্য মনে করেছে। এসব থেকেই বোঝা যায় শিককের ভাবমূর্তিগত অপরিবর্তনীয়তার ব্যাপারে ছাত্রেরা কতখানি অনমনীয়। মায়ের প্রেমিকের ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের যে-মনোভাব, শিককের ওলটপালট খাওয়ার ব্যাপারেও ছাত্রদের মনোভাব তাই। এটা তারা সহ্য করতে পারে না। এর ভেতর তারা তাদের অস্তিড্বের आশষ্কাজনক বিপর্যয় দেখতে পায়।

১৯৯৮

## জাতির পিতার মৃত্যু

১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্টের ভোর। ঘুম ভাঙ্-ভাঙি করলেও ঘুম্মর আমেজ তখনো শরীরকে অসার করে রেখেছে। চারপাশের সবকিছ্ডু টের পাচ্ছি, তবু জেগে উঠিনি ঠিকমরো। গ্রিন রোড স্টাফ কোয়ার্তাসে আমার বাসা। রাতে ঘুম্োতে দেরি হয়েছিল, তাই এমন আড়্ততা শরীররে অসার করে রেখেছ। সেই আধোঘুম আধো-জাগরণের ভেতর, হঠৎ, মোহাম্যদপুরের দিক থেকেই বোধহয়, কিছু অস্ফুট গোলাগুলির শব্দ কানে এল। না, সং্ঘর্ষ বা যুদ্ধজাতের কিছু নয়, নেহাতই পিটপিট জাতের কিছু শব্দ, নেহাতই নিরাপদ ধরনের কিছু গোলাগুলির আওয়াজ। এবটানা নয়, থেকে থেকে, মাঝেমধ্যে। উনসত্রুর থেকে শুরু করে একটানা ছ-সাত বছর ধরে এমনি গোলাগুলির শব্দ আমরা শুনে আসছি। এতে আমরা অভ্যস্ত। যুদ্ধের শব্দ থেকে শুরু করে সং্খর্ষ, সন্রাস, এসবের কোনোকিছুর শব্দেই আমরা আর বিস্মিত হই না। সব চেনা, সবই সয়ে যাওয়া। মুহূর্তের জন্যে সজাগ হয়ে আবার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুম ভাঙল সবার দৈ ঢৈ-য়ে। শুনলাম জাতির পিতা নিহত হয়েছেন। রেডিওতে খবর বলছে। ছুটে গিয়ে রেডিও খুললাম। মেজর ডালিমের কন্ঠ ভেসে এল : খুনি মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।

সেই সামান্য গোলাগুলির শ্দগুলো ফিরে ফিরে কানে বাজতে লাগল। সেই সামান্য কটা পিটপিট আওয়াজ, শুনে যাকে একেক্বার মনে হয়েছিল খেলনা পিস্তলের শব্দ, এমন সুব্বিশাল মহীরুহেরে পতন ঘটিয়ে দিয়েছে ! দूহখ-শ্রাক, জেল, সণ্গ্রাম, পাকিস্তানের দুর্জয় সেনাবাহনী ও তাদের দুর্ধ্ব অস্ম্রশক্তি যাঁকে ধ্বংস করতে পারেনি, কয্যেকটা তুচ্ছ বুলেট তাকে স্তষ্ব করে দিল? বুলেটট কি এতই শক্তিশালী? শে-মানুষটিকে একেকবার মনে হয়েছে সেনাবাহিনীর চাইতে দুর্জয়, বাহলাদেশের চাইতে বড়, সে এত অসহায় ? হায়, মানুষের শরীর এত নশ্বর, এত সামান্য!

কটা গুলির শব্দ শুনেছিলাম সকালে ? হয়তো বিশ, হয়তো পঞ্চাশ, হয়তো একশ। যতগুল্োই হোক, তার মধ্যে মুজিব-হত্যার গুলির শব্দট্ওি নিষয়ই ছিল। আমি জানি না ঠিক কেনন্টা, কিন্তু জানি, যে-গুলিটি তাঁকে হত্যা করেছিল তার শব্দটি আমি শুনেছিলাম। অনেক শব্দের সঙ্গে সে-শব্দটি আজও আমার কানে রয়ে গেছে। কান দিয়ে যদি দেখা যেত তবে আমি মুজিব-হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী হতাম। এখন আমি সেই হত্যার প্রত্যক্ষ শ্রোতা।

সামান্য একটা বুল্লে এমন বজ্রকন্ঠ স্তব্ব করে দিল, কী করে এ-কথা বিশ্বাস করা যায় ? বে-মানুষটি সারা বাল্লাদেশ ঢেকে পর্বতের মতো দাঁড়িল়েছিলেন তিনি আজ নেই। রক্তাক্ত হয়ে তিনি পড়ে আছেন মেঝেতে, সিড়িতে ? কী করে এ-কथা মানা যায়? থেকে-থেকে কেবলই মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণের বিলাপ মনে এল :

নিশার স্নপন সম তোর এ বারত।
রে দূত, অমরবৃন্দ যার ভূজবলে
কাতর, সে ধনু্রু বীরে রাঘ্ তিখারী
বষিলা স্মুখ রণণ? ফूলদল দিয়া
কাটিনা कি বিধাত শাম্মলী তরুবরে?
হায়, ফুন্দল দিয়ে বিধাতা কি শালগাছ ছেদন করলেন? রাবণের সব খেদোক্তিই এখানে সত্যি, কেবল একটা কথা ছাড়।। না, সম্মুখসমরে এ বধ হয়নি, হয়েছে চোরের মতো, লুকিয়ে, পেহনের দরজা দিয়ে। সম্মুখ নয়, অন্যায় সমরে, কাপুরুষের মতো।

যারা হন্তদন্ত হয়ে আমার বাসায় ছুটে এসেছিল তাদের সাথে কথা বলতে বলতে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। রাস্তার দুপাশ ধরে অনেক মানুষ্ষের ভিড়। সবখানেই ছোট-বড় জটলা, সবার ভেতর সঠিক তথ্য যাচিয়ে নেবার উৎসাহ। জনতার অনেকের মধ্যে কৌতূহল আর বিশ্ময়, কারো কারো মধ্যে আত্ক, হতাশা আর উৎক্ঠ্ঠ। এরই পাশাপাশি আবার উষ্মাস আর জয়ষ্বনি। রাহুমুক্ত হওয়ার আনন্দ। চার-চারটা বছরের কুশাসন আর আরাজকতা থেকে মুক্তির আনন্দ। সামনে কী আছে জানা নেই, কিন্তু আপাতত বে এই অসহ্নীয় দুঃঘ- দूर्দশা আর দম-আটকানো পরিবেশ থেকে ছাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল তাতেই তাদের উপ্ধাস। না, হত্যাকীরদের তারা কেউ নয়। চিন্তাহীন সাধারণ জনগণ তারা। দেশের খেটে-খাওয়া মানুষ। গত চার বছরের ঐ সময়টা তাদের জীবনকে বিষিয়ে দিয়েছে। দ্রব্যমূল্য দাম বেড়ে গেছে ভয়াবহভাবে, তাদের বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে গেছে। দেশজুড়ে জমে উঠেছে কালোবাজারি, ফটকাবাজ আর মুনাফাখোরদের রাজত্ব। সবখানে সন্রাস, অবিচার, অন্যায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেলে এ-দৃশ্য যে প্রায় অনিবার্य তা তাদের জানা নেই। রাস্তার দুধারের এই জটলায় আজ তাদের সংখ্যাই বেশি। তাদের গলার স্বরই ওপরে। যারা এই হত্যাকাণ্ডে হতচকিত, তারা এখন স্তব্ধ, কিংক্ত্ত্যবিমূছৃ। স্বপ্নেরও অগোচর এই ঘটনা তাদের যেন গুঁড়িয়ে দিয়েছে। পুরোপুরি বাকশূন্য আর অসার তারা। নিঃশব্দ বিশ্ফারিত নিষ্ফল চোv তারা সবার কথা শুনে যাচ্ছে।

আগের পাঁচ-সাত বছরে অনেক সহ্য করতত হয়েছে আমাদের। অনেক দুঃখ, ম্যু, উখান আর আশাভঙ টর্নেডোর মতো বয়ে গেছে আমাদের ওপর দিয়ে। অনেক শোক, প্রত্যাঘাত, স্বজন হারানোর কন্ট, জাতীয় বিপর্যয় আর হতাশা আমাদের স্নায়ুিিরাকে পঅ্ু করে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ভোঁতা, ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়ে গেছি আমরা। কোনোকিছুতে উৎকর্ণ হয়ে সাড়া দেবার শক্তিও যেন নেই আর ভেতরে।

কোনোকিছুই যেন আর অপ্রত্যাশিত, অভাবিত বা বিস্ময়কর নয়। থাকলেও সেই বিস্ময়ে জেগে ওঠার ক্ষমা যেন শেষ হয়ে গেছে। না হলে এমন ভয়ংক্র একটা মত্যু, এতে তো জীবন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবার কথ্থ! কী করে সহ্য করছি সব? কেন একে এভাবে মেনে নিচ্ছি, যেন এইটেই নিয়তি ? কেন ঘুরে দাঁড়াতে পারছি না, জেগে উঠতে পারছি না? দীর্ঘদিনের ক্লান্তি কি আমাদের এতটাই নিঃশেষ করে দিয়েছেছ ? এতটাই নিঃশেষ যে এত বিশাল একটা কষ্টকে দুহাতে ধরতে গিয়ে হাত অবসন্न হয়ে এলিয়ে পড়ছে ? নাকি ঘটটছে অন্যকিছू ? অতিকায় দুঃখের অপ্রত্যাশিত আঘাত বোধশক্তিকে নিষ্কিয়ি করে দিয়েছে। অথবা হয়রো আরও অন্যকিছু : এমন বিশাল অলজ্ঘনীয় নিয়তির বিরুর্ধে সব প্রতিরোধ ব্যর্থ জেনে কি ভাগ্যের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পিত হয়ে গেছি?

শেখ মুজিব নেই, বিশ্বাস হতে চায় না। একেকবার মনে হয় সব আছে যথারীতি, বাংলাদেশ তেমনি আগের মতো চলছে, সব দলকে একখানে করে তাঁর সোনার বাংলার স্বপ্ন হয়তো নতুন শক্তি পেতে যাচ্ছে। তারপরই আবার সম্বিৎ আসে : তিনি নেই, আর কিছুতেই কোনোদিনই আসবেন না। নিঃস্ব বাংলাদেশ তার শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে ছাড়া এখন থেকে একাই বেঁচ থাকবে।

রাস্তায় ভিড় আস্তে আন্তে আরও বেড়ে যায়। প্রাথমিক আঘাত হকচকিয়ে যাওয়া লোকজন এখন বেশ স্বাভাবিক। মৃত্যু ছাড়াও অনেক ব্যাপার নিয়ে এখন কথাবার্তা চলছে। জীবন বড় গতিশীল। যতবড় ব্যাপারই হোক, তা নিয়ে মানুষ বেশিকণ বসে থাকতে পারে না। মাঝে মাঝ্েে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে অনেকে, ভারতীয় বিমান হামলার সম্ভাবনা নিয়ে আশফ্কা ছড়াচ্ছে। নিরুপায়ভাবে অনেক কথ্া তোলপাড় করছে নিজের ভেতর। কী করছে এখন সবাই? কী করণীয়? কাদের সিদ্দিকী কোথায় ? সে তো বছবন্ধুর একনিষ্ঠ অনুগত। অস্ট্রসমর্পণের সময় সে কি সব অস্ত্র জমা দিয়ে দিয়েছে, নাকি কিছু অস্ত্র এখনো আছে তার কাছে ? সে কি দাঁড়াবে এদের বিরুদ্ধে? রক্ষীবাহিনীর প্রধানই বা কোথায় ? এক ডিভিশন সৈন্য তার হাতে। হয়তো সে এতক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে। সারাদেশের সবখানে আওয়ামী লীগারদের হাতে অশ্ত্র। নিষ্য়ই প্রতিটা জেলায়, প্রতিটা মহকূমায়, প্রতিটা থানায় তারা দলবেঁধে দাঁড়িয়ে যাবে। চারপাশ থেকে ঘিরে এই পশুদের খুঁজে খুঁজে উৎখাত করবে এই মাটি থেকে।

এর পরের ইতিহাস সবারই জানা। জাতির পিতার এতবড় হত্যাকাতুর প্রতিবাদে দেশের নিকট বা প্রত্যন্ত অঞ্চল কোনোখান থেকে একটা গুলির শব্দও সেদিন শোনা যায়নি এই বাংলাদেশে। একটা হাতও মুষ্ট্বিদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করেনি। তাঁর মৃত্যুর পর কয়েক ঘধ্টাও পার হয়নি, তাঁর রক্তের ওপর দিয়ে তাঁরই মপ্ত্রিসভার সদস্যরা যাদের আজীবন তিনি ভাইয়ের মতো, সন্তানের মতো ভালোবেসেছেন, লালন করেছেননতুন মপ্রিত্বের শপথ নিয়ে তারা সরকার গঠন করেছে। তখনো লেখ মুজিবের লাশ ধানমণ্ডির ৩২ নম্মর রাঙ্তার বাড়ির সিঁড়ির ওপর পড়ে আছে। মে খন্দকার মোশতাক

ছিল তাঁর চিরসঙী, যার জন্যে তিনি তাজউদ্দীন আহমদের মতো দেশপ্রেমিককে পরিত্যাগ করেছিলেন; মে তাহেরউদ্দীন ঠাকুরকে তিনি নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করেছেন; তারাও তাঁর মৃত্যুর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

## Ingratitude, thy marble hearted fiend!

অনেকদিন পরর এক জনসভায় এক মুজিবভক্তকে একবার এ নিয়ে দুংখ করতে শুনেছিলাম। তিনি বলছিলেন :
"শুনেছি শেখ মুজিব একজন বড় সংগঠক ছিলেন-চপ্লিশ লক্ষ কর্মী তৈরি করেছিলেন তিনি বাংলাদেশে।

চপ্মিশ লক্ষ না করুন, চপ্মিশ হাজার করেছিলেন।
চপ্মিশ হাজার যদি নাও পেরে থাকেন অন্তত চপ্মিশজনকে করেছিলেন।
কিন্তু যেদিন তাঁকে হত্যা করা হয় সেদিন সারাদেশে একটি প্রতিবাদও ওঠেনি কোনোখানে।

সারাদেশ নীরব দর্শকের ভূমিকায় সেই দৃশ্য উদযাপন করেছে।
শেখ মুজিব যদি চপ্লিশলাখ কর্মী তৈরি না করে চধ্লিশটা অ্যলসেশিয়ানও পুষতেন, তাহলেও হয়তো কিছুটা প্রতিরোধ হত। অবোধ জন্তুুুলো প্রভুর মৃত্যুর আগে অন্তত চষ্লিশটা ঘাতকের টূট̈ ছিড়ে মরে পড়ে থাকত রাস্তার ওপর।"

হায় বাংলাদেশ, তুমি এত শক্তিহীন, এতবড় একটা জাতীয় যুদ্ধ পার করেও এমন निकला ?

থেকে-থেকে ভাবতে ইচ্ছা করেছে, কে গুলি করল শেখ মুজিবকে? এই দেশের কোন্ মানুষ ? কী করে সষ্ভব হয়েছে? মনে মনে তাঁর হত্যার দৃশ্যটা চোখের সামনে আনতে চেষ্টা করেছি। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কে তাকে গুলি করতে পারল ? এমন সুন্দর, জ্যোতির্ময় একজন মানুষকে, এমন পরিপূর্ণ একটা সমৃদ্ধিকে, এমন একটা বৈভবময় ইতিহসকে কী করে হত্যা করতে পারে মানুষ? এ তো তাজমহল ধ্বংসের চেয়েও পৈশাচিক। কততটা জড়বুদ্ধি, বিকৃত মচ্তিষ্ক আর পশুসুলভ হলে মানুষ এমনটটা পারে। ন্যূনতম সৌন্দর্যের বোধ বা মানবিক বিকাশ থাকলেও তো কারো পক্ষে এটা সম্ভব নয়। এই মানুষটি তো একজনের পিতা, একজনের সন্তান হয়তো কারো স্বামী মানবসভ্যতা এত জ্যোতির্ময় পথ পার হয়ে এসেছে, তবু অনেক এমন আজও রয়ে গেছে এই পৃথিবীতে যাদের হৃদয় সৃষ্টির আদিম অন্ধকারের মতোই কালো আর बस্তসুলভ। না হলে এই মূঢ় বর্বরতা কী করে সম্ভব হল?

লেখ মুজিব বিশ্বাস করতেন কোনো বাঙালি তাকে হত্যা করতে পারবে না। তাই প্রায় নিরাপত্তাইীনভাবে সবখানে যাতায়াত করতেন, সুরক্ষিত গণভবন ছেড়ে পাড়ার ভেতর নিজের শাদামাঠা বাড়িটাতে থেকে দেশের মাটি আর প্রকৃতির সজ্গে একাত্মতা অনুভব করতে চাইতেন। ধূর্ত শত্রু তাঁর এই প্রেম আর বিশ্ধাসের জায়গাটাকে ঠিকমতোই শনাক্ত করেছিল। তাই ঐ পেছনের দরজা দিয়ে তাঁকে ছুরিকাঘাত

করেছিল। এই আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা তাই হয়েছিল এত কঠিন।
ঘন্টা-দুয়েকের মধ্যে গ্রিনরোড প্রায় ভরে উঠল। রাস্তায় গাড়িঘোড়া নেই। কেবল মানুষ আর জটলা। इঠাৎ দেখলাম বিশাল একটা মার্সিডিজ গাড়ি উদূ্রান্তের মরো রাস্তার বিপুল লোকজনকে প্রায় দুহাত ঠেলতে ঠেলতে আমাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। গাড়িতে ভারতীয় পতাকা। ভেতরে ভারতীয় রাই্দদূত সমর সেনকে দেখলাম; বসে আছেন বিভ্রান্ত, বিস্ফারিত; সম্তবত ঘট্নার আকস্মিক আঘাতে ও আতঙ্কে মুহ্তমান।

সন্দেহ নেই তাঁর শাসনকালের দিনগুলো জনগণের জন্যে খুব একটা সুখকর হয়নি। কিন্তু তাঁর কতটা তাঁর নিজের দোষে, কতটা পরিস্থিতির জন্যে ? তাঁর কিছু দোষত্রুটি ছিল সন্দেছ নেই, কিন্তু ভুললে চলবে না-গড়় তোলার জন্যে কী দেশ তিনি পেয়েছিলেন। এবটা দেশ তিনি পেয়েছিলেন যার রাস্তাঘাট ভাঙা, রেলপথ বিধ্বস্ত, যোগাযোগব্যবস্থা বিনষ্ট। যেখানে পুলিশ নেই, থানা নেই, সামরিকবাহিনী অপর্যাপু, প্রশাসন অস্তিত্বহীন। যার কোষাগার শূন্য, ব্যাষ্ক নিঃশেষিত, ব্যবসাবাণিজ্য বিপর্যস্ত। যেখানে শিক্পকারখানাগুলো মালিকহীন ও পজ্গু, ব্দর অচল। লক লক্ষ মানুষ সশস্ত, এবং ভারতীয় খবরদারির আশফ্ক)ও অমূলক নয়। এমন একটা ধ্বংসপপ্যপ্ত দেশের দায়িত্ব নিয়ে যেভাবে তিনি দেশের সার্বভৌমহ্বের মর্যাদাকে সমুন্নত রেখেছিলেন, যেভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রসমর্পণ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন, যেভাবে রাজনীতির জগৎ থেকে শুরু করে যোগাযোগ্যবস্থা, শিল্পাগন, প্রশাসন সবকিছুকে গুছিয়ে এনেছিলেন, এদেশে সেদিন আর কার পক্ষে তা সম্ভব হত? এর ভেতর অब্পকিছু এমনকি বেশকিছू ভুলজ্রাটি হওয়াও অসম্ভব নয়। কিক্তু ঝে-মানুষ অনাদিকাল ধরে পরাধীন-থাকা এই জাতিকে এবটা স্বাধীন রাক্টের অধিবাগী হবার সৌভাগ্য দিয়েছেন, এইট্রুকু ভুনর্রুটির ঋণ তাকে কি শুধতে হবে নিজের আর পরিবার-পরিজনের এমন বীভৎস আর অসশ্মানের মৃত্যু দিয়ে? ইন্দোনেশিয়ায়ও তো এমনি ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সেখানকার মানুষ তো তার জাতির পিতাকে এভাবে অমর্যাদার কাদার ভেতর টেনে নামায়নি?

কী জন্ত্রসুলভ একটা জাতি রয়ে গেছে আমাদের এই জাতির ভেতর আজও !
দেখতে দেখতে আকাশে রোদ চড়ে চারপাশ তাতিয়ে তুলল। প্রচণ গরমের দিন। গলা শুকিয়ে উঠছিল। যে-যার মতো বাড়িতে ফিরে যেতে লাগল। আমিও ফেরার উদ্যোগ নিলাম। শেখ মুজিব নিহত, এ-কথা এখন সন্দেহমুক্ত। একটা ছ্যালিকপ্টার উড়ছিন আকাশে। বোধহয় বঙভবন থেকে ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাচ্ছে। কেবল মনে হচ্ছিল, এই হ্যালিকপ্টারের শব্দ তিনি আর কোনোদিন শুনবেন না। এইসব কিছু আজ আজ অর্থহীন তাঁর কাছে। নিঃশব্দ বিষ্ন পায়ে বাসার দিকে ফিরে এলাম।

## কোদালা চা-বাগান

## $\partial$

গত ১৬ নভেম্বর জাহেদ ভাইয়ের (নজমুল হাসান জাহেদ) সঙ্গে চলে এলাম তাঁদের কোদালা চা-বাগানে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথমদিকে আর্থিক ও ব্যক্তিগত বিপুল সহযোগিতা দিয়ে জাহেদ ভাই যেভাবে আমাদের ঋণী করেছেন তা চিরদিন আমাদের মনে থাকবে। এমন একটা সুন্দর জায়গায় নিয়ে এসে আর একবার, আমাদের নয়, আমাকে ঋণী করলেন তিনি। বাগানটা চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থানায়, কর্ণফুলি পেপার মিলের গা-ঘেঁষে। কর্ণফুলি নদীর ঠিক ধারেই উচু টিলার ওপর এর আশ্চর্য সুন্দর বাংলো—সুন্দর এবং বিশাল। কর্ণফুলির ওধারে অনেক দূর থেকে বাংলোর দর্পিত অভিজাত মাথাটা চোখে পড়ে। বাংলোর সামনে প্রথমে কপ্পাইয়ের, তারপরে রাঙামাটির সার-সার পাহাড়। চারধার পাহাড়ে ঘেরা।

বিশাল এই বাংলোয় আমি আছি কয়েকদিন থেকে, একা। লিখতে চেষ্টা করছি, সঙ্গে সঙ্গে পড়তে। ঢাকায় এটা হওয়া খুব কঠিন। কাজ আর দুশ্চিন্তার কোটি কোটি হিহস্র বোলতা পুরো স্নায়ুতন্ত্রীকে এমনভাবে কামড়ে ধরে থাকে যে সবকিছুই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আশ্চর্যভাবে এখানে মনটা বসেছে গভীর সুস্থিরতার ভেতর। আমার পরিচিত পৃথিবী থেকে দূরে একটা বিচ্ছন্ন সজীব দ্বীপের মতো জেগে আছি এখানে। পৃথিবীটা দূর থেকে দূরে গিয়ে কোথাও যেন পুরোপুরি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমি আর আমার সামনে এই নীল আকাশ আর শেষ নভেম্বরের মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া আর বাংলোর চারপাশের আপ্চর্য প্রাকৃতিক জগৎ—সবকিছুকে মনে হচ্ছে আমার আজন্মকালের নিয়তি বলে। চারপাশের প্রকৃতির সৌন্দর্যে, বিশালতায় অপরূপতায় আমার সারাটা মন ভরে আছে। যেন এক গভীর নিমগ্ন উচ্ছল স্নান।

সারাদিন এখানে আমার চারপাশে এক অস্ডুত নৈসর্গিক জগৎ। থেকে-থেকে ডুকরে-ওঠা ঘুঘুর ডাকে নিঃসস্গ আর বিষণ্ন। কী যেন একটা সুদূর বেদনা আছে ঘুঘুগুলোর ডাকের ভেতর। বাংলাদেশের সমতল প্রান্তরের ঘুঘুর ডাকেও আছে একই নিঃসঙ্গতার সুর। চারপাশে সেগুন, মেহগনি, শিঙ আর নাম-না-জানা সুদৃশ্য গাছে সারাদিন কতগুলো বানর আর হনুমান ঘুরে বেড়ায়। গাছগুলোর ডালে প্রক্ট শব্দ তুলে এগাছ থেকে ওগাছে লাফিয়ে লাফিয়ে খাবার খোঁজে, ফল খায়—জীবনের

নির্মম সংগ্রামের ভেতর বেঁচে থাকে। একটা বনাপ্রাণীকে প্রকৃতির জগতে স্বাধীন আর নিশ্চিন্তভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখলে কেমন যেন একটু অবাকই লাগে। এদের এই চেহারাট আমাদের যেন চেনা নয়। আমাদের বাড়িঘরের জন্ডুদের মতো ভয়-পাওয়া মিয়োনো ভাব তাদের চেহারায় নেই। সবাই স্বেচ্ছাচারী, বলীয়ান, স্বতঃত্ফূর্ত। সভ্য পৃথিবীটাকে তোয়াক্কা করার কোনো দরকার নেই তাদের। গাছের ডালে, মাটিতে ফল আর কচিপাতা খেয়ে বেড়ানোর উচ্ছল নিটোল সংসারে এরা আলোর মতন লুটোপটি ঋায়। মাঝে মাঝে নিজেদের ভেতর মর্যাদা বা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার হিংস্র লড়াইয়ে খ্ৰঁকিয়ে ওঠ১। মানুষের মতো সমাজের দায় বইতে গিয়ে মৃঢ় আত্নঘাতে নিজেকে অসুস্থ করে রাখার কষ্ট নেই এদের। এখানে গাছের মতো মাটির মতো আলোর মতো এরা স্বাধীন। পরিপৃর্ণ স্বাধীন।

পরঞ্ৰদিন হঠাৎ একঝাঁাক অড্রুত পাখি এসেছিল এই বাংলোর বাগানগুলোয়। তাদের গলার স্বর হুবহু মানব-শিশুর কান্নার মতো। সেই শব্দে সারা পরিপার্শ্ব থমথমে হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতি শধ্ধু আনন্দের শব্দ দিয়ে রচিত নয়। ভয়, প্রেম, কান্না, ঈর্ষা, রিরংসা, বিস্ময় স্ব শব্দই এখানকার আরণ্যক জীবনের ভেতর থেকে গাছগাছালির মতো উঠে আসে। হেমিওয়ে লিখেছেন, সমুদ্র কেউ নিঃসগ্গ নয়। আমার মনে হয় জঙলের ভেতরকার এমনি নিমগ্ন জায়গাতেও কারো নিঃসঙ্গ হবার উপায় নেই। কান খাড়া করনেই জন্তুরে শ্বাপদে গাছে গাছে অবিরাম রক্তাক্ত সংগ্রামের আর বেঁচে থাকার উচ্চকিত স্বর মানুষের পৃথিবীর মতোই এখানেও শোনা যাবে।

জঙ্গলের ভেতর একটা বানর কালকে থেকে অনেকবার থেকে-থেকে কেঁদে উঠেছে। হয়তো কোনো কষ্টকর অসুতে ভুগছে। প্রকৃতির ভেতর এমনিভাবে প্রতিটা পশুপাখিই অসুস্থ হয়ে এভাবে কাঁদে। কেঁদে-কেঁদে এই প্রকৃতির 心েতরেই মিশে যায়। আমরা মানুষেরা এইসব জীবজন্ডুর শক্তিষত্তার চেহারাটাই কেবল চিনি। তাদের প্রাচুর্যময় প্রবল বলীয়ান জীবন নিয়েই কেবল কথা বলি। তাদের একাকিত্বের কথাটা একেবারেই ভাবি না। মানুষের মতো তাদের কান্নায় সমবেদনা জানানোর কেউ নেই। আমরা মানুষেরা আমাদের দুর্দম ব্যক্জিগত স্বাধীনতাটুবু<ে বিকিয়ে দিয়ে গড়ে তুলেছি সভ্যুত।। এই সভ্যতা আমাদের বন্ধু দিয়েছে-আমাদের দুঃঞের পাশে দঁঁড়াবার মতো দোসর। কিস্তু জল্মে, মৃত্যুতে বা বেঁচে থাকায় জস্তুজগৎ একেবারেই নিঃসগ্গ। তাদের কান্না তাই এমন আদিম এবং অতিজাগতিক।

আজকে সকাল থেকে একটা হলুদ পাখি বাংলোটাকে ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। চারপাশে ঘুঘুরা ডাকছে। দুদিন ধরে সন্ক্যার সময় একটা বাগডাশা আচ্ছন্ন- চোখে লনটার ওপর দিয়ে বার-দুয়েক ছেঁটে তার নিজের রাজ্যে চলে গেছে। সামনের কাষ্চনগাছের ডালে একটা বিশ্রী প্যাচা রাগী ভয়়ককর চোখ কটমটিয়ে চেয়ে থেকেছে। কয়েকটা সেগুন আর পাইনগাছ অা্ভুত রুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। আমার ডাইনে কৃষ্ণচূড়া লিচু এমনি আরো অনেক ধরনের গাছে ভরা অপরপপের দেশ।

একটা অনাদিকাল যেন বয়ে যাচ্ছে আমার ওপর দিয়ে। সময়কে মনে হচ্ছে অনন্ত। কোনো অনান্তি নেই মনের ভেতর। দৈনন্দিনতার যন্ত্রণা কষ্ট থেকে যেন পুরো অব্যাহতি পাওয়া। প্রতিমুহূর্তে একটা নিচ্চিন্ত সমুম্রস্নানের অনুভব আমাকে ভরে রেখেছে।

এখানে আমি আবার আসতে চাই, চারপাশের এই প্রকৃতির ভেতর আবার চোখ মেলে তাকাতে চাই, জীবনের অসश্য বৈভবকে স্পশ্শ করতে চাই। জীবনের অত্যাচারে ছিড়ে যাওয়া অনুভূতির তত্ত্রীগুলোকে প্রকৃতির চিকিৎসায় আরোগ্য করে ঘরে ফিরতে চাই। লেখা সারাটা জীবনের ভেতর একটা আনন্দময় পরি্রমণ। এখানে এসে সেই পরিজ্রমণের তীর্থযাত্রী হতে ইচ্ছে করে।

বিকেলে গিয়েছিলাম এই চা-বাগানেরই একটা এলাকা ঘুরতে। এলাকাটার নাম জমিলাবাদ। বছর কয়েক হল এখানকার টিলায় নতুন চা-বাগান গড়ে তোলা হয়েছে। টিলার পর টিলার গাবেয়ে নেমে-আসা ঢেউ-খেলানো এই বাগান চোখকে জুড়িয়ে দেয়। নতুন বাগানের পাতাগুলোর মধ্যে একটা কচি স্নিগ্ধ আর অপরাপ ব্যাপার আছে। সুদুশ্য বাগানগুলোকে মনে হয় সত্জ গুক্মের সবুজ গালিচ। মাঝে মাঝে নানান ধরনের ছায়াতরু বাগানের রূপকে গাঢ় করে দাঁড়িয়ে আছে।

একটু দূর থেকে তাকালে চা-বাগানগুলোকে আচ্চর্य সুন্দর লাগে। কচিপাতাগুলো শিশিরভেজা-সূর্যের আলোয় ঝলমল করে। ওপরে রহ্স্যময় ছায়াতরুরা দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় যেন ওখানে গেলে জীবন উপচে উঠবে কানায় কানায়। যেন কেউ পাশে এসে দাঁড়াবে। ভালোবাসা হবে। আমরা যা স্বপ্ন দেখছি, যা থুঁজছি, ওখনে গেলে তা পাব।

বিশাল বাংলোটায় আমি এখন একমাত্র মানুষ। দারোয়ান, বেয়ারা, পাচক, ঝাড়ুদাররা থাকে বাংলোর পেছনদিকে। ওদের কোয়ার্টারে। বাংলোটা সাজানোগোছানো, পরিচ্ছ্ন আর ঝকঝকে। আগাগোড়া পরিপাটি আর আভিজাত্যের ছেঁঁয়া লাগানো। তারপিন-মোছা ঝকঝকে বাংলোর সুবিশাল বারান্দার সজ্ছে বিরাট বিরাট ঘরের মেঝেগুলো একই সমতলে প্রসারিত হয়ে আছে। সামনের বিরাট বারান্দার মাঝামাঝি জায়গায় একসেট শাদা বেতের সোফা—চারপাশের প্রকৃতির পটভূমিতে যেন শান্তির প্রতীক হয়ে একঠঠয় বসে আছে।

এখানে এসে আমার ব্যক্তিত্েের ভেতরেও কোথায় যেন একটা বিরাটতা আর আভিজাত্য অনুভব করছি। এই বিশাল চা-বাগান, এর বৈভবময় বাংলো, এখানকার সামন্তবাদী পরিবেশ, সবকিছুর মধ্যেই সেই রাজকীয়তা। সারাদিন বারান্দার এককোণে আমি চুপচাপ কাজ করছি। বাংলোর বেয়ারা বাবুর্চি ঝাড়ুদার যে-যার কাজ করে চলেছে নিঃশব্দে। ওরা থাকে বাংলোর পেছনদিকে। সময়মতো ঘড়ি ধরে সবকিছু চলছে। সকালে ব্রেকফাস্ট, দুপুরে লাঞ্চ, বিকেলের দিকে চা, রাতে ডিনার, সবকিছ্ছুই ঠিকঠাক ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা। সময়মতো বেয়ারা টেবিল লাগাচ্ছে, বিদেশি

ইউরোপীয় কায়দায়। তারপর নিচুগলায় টেবিল লাগাবার কথা জানিয়ে চারপাশের অসীম নীরবতার ভেতর মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি আমার আপ্রত শান্তির ভেতর থেকে উঠে সেখানে গিয়ে বসছি। খাওয়াদাওয়া সেরে আবার ফিরে আসছি। সারাটা বাড়ির আভিজাত্য এবং বৈভব যেন আমাকেও ভর করছে। আমি চিরকাল বেহিসেবি, বাট্ডূলে। পরিপাটি ধোপদুরস্ত ভালো কাপড়চোপড় পরে সারাফ্ষণ কাটানো আমার স্বভাবের বাইরে। এসব করতে গেলে আমি হাঁপিয়ে উঠি। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। অথচ তাই আমি এখন করছি। সময়মতো কাজ সেরে সময়মতো শুয়ে পড়ছি। ছয়রো এই বাড়িটার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানানসই হবার মতো প্রবণতা আমার মধ্যে কাজ করছে।

## २

চு-বাগানটা বিশাল, তিন হাজার একর জুড়ে এর এলাকা। গত কয়েকদিনে অন্তত চারবার আমি বাগানের নানান দিক ঘুরে দেখেছি। বাংলোর পাহাড় থেকে দক্ষিণদিকে তাকালে অনেক দূরে বাপসা হয়ে আসা যে-টিলাগুলো চোখে পড়ে সেগুলোই এই চা-বাগানের শেষ সীমানা। সেদিকে তাকালে একটা আদিম আরণ্যক অনুভূতি মনটাকে আচ্ছন্ন করে। অনেক ঘোরাখুরির পরও চা-বাগানটা আজঅব্দি ঘুরে লেষ করতে পেরেছি এমন বলা যাবে না। প্রথমদিন জিপে করে বেরিয়েছিলাম, জিপ এগিয়ে চলেছিল পাহাড়গুলোর আাকাবাঁকা রাস্তা ধরে, কখনো খাদের ধার দিয়ে জঙল উজিয়ে, কখনো চকচকে স্রোতস্বিনী আড়াআড়ি পার হয়ে, কখনো বৃষ্টিতে কাদজযা পিচ্ছিল সরুপথের ওপর দিয়ে। একেক সময় রাস্তা এমন বিপজ্ছনক যে থেবেথেকেই একটা ভয়ের শিছরন শরীরের ভেতর দিয়ে শিরশির করে নেমে গেছে। মাঝে-মাঝেই চোখে পড়েছিল পাহাড়ের ঢালে চা-বাগানের মেয়েদের সার বেঁধে পাতা-তোলার পরিচিত দ্শ্য। সেই দুটি পাতা একটি ক্রঁড়ির জগৎ। কাঁধে তাদের ঝুড়ি। রঙ বেরঙের শাড়িতে পরিপাটি চা-বাগানের এইসব কুলি-মেয়েদের প্রপিতামহ্ প্রপিতামহীরা বৃটিশ-ব্যবসায়ীদের প্ররোচনায় একদিন এইসব চা-বাগানে এসেছিল, দক্ষিণ বা মধ্যভারত থেকে। এদের অনেকেরই গায়ের কুচকুচে কালো রঙ, বৌবনময় সুঠাম শরীর রক্তে মাদকতা জাগায়।

দলবেঁধে মেয়েরা চসপাতা তুলছে, তারপর পিঠের ঝুড়ি বোঝাই হয়ে গেলে লাইন ধরে অফিসে গিত্যে বুঝিয়ে দিচ্ছে-এ দৃশ্য যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি কন্পনা করতে। কিন্তু বাইরের এই রোমান্টিক দৃশ্য দেখে এর আড়ালের বাস্তবতা ঠাহর করা সত্যি সত্যি কঠিন। এখানে দুঃঙের ক্ূূর কাল্ো ফণা জীবনের প্রতিটা সম্ভাব্য ভিতের আড়াল থেকেই মাথা জাগিয়ে আছে। সে ফণা দারিদ্র্যের, অভাবের, নিঃস্বতার। এই লিকলিকে কালো কূটিল ফণাটাকে বাইরের পৃথিবী দেখতে পায় না, কক্পনাও করে না। বাংলোর বেয়ারার নাম সিধু। কথায় কথায় ওুনলাম বছর-দুই আগে ওর স্ত্রী

বাগানে পাতা তোলার সময় পাতার আড়ালে লুকোনো সাপের কামড়ে প্গু হয়ে গেছে। শনে শিউরে উঠলাম। এমন স্বপ্ন আর রূপেভরা চা-বাগানের নেপথ্যের এই আদিম হিংস্রতা আর মানবিক দুর্ভাগ্যের কথা কী করেই বা ভাবা যায় ? এই প্রথম জানলাম, চা-গাছগুলোর ভেতরে ঐ পাতারই রঙের একজাতের সাপ থাকে। এমনি একটা সাপ ওর বউয়ের ডানহাতে মরণ কামড় বসিয়েছিল। কামড়টা এমনই সাংঘাতিক ছিল যে সাপটা জ্যান্ত থাকা পর্যন্ত সে কামড় ছোটানো যায়নি। সিধুর বউ বিষের যষ্ত্রণায় কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞান ছিল; পরে হাসপাতালে চিকিৎসায় কোনোমতে ভালো হলেও হাতে পচন ধরে যাওয়ায় শরীর থেকে ওটাকে কেটে বাদ দিতে হয়েছে। এখন ও টিলার কুলিদের পানি এগিয়ে দেবার কাজ করে। এই হল পৃথিবীর স্বপ্ন আর বাস্তবের ব্যবধান, প্রতিভাবান ক্যামেরাম্যানের স্বপ্নরঙিন ছবির সজ্গে তার পেছনের পটভূমির, সামনের আলোকোজ্জ্রল মঞ্চের সঙ্গে পেছনের অব্যবস্থ মঞ্চের ব্যবধান।

এমনি অনেক দুঃখ, দুর্ভাগ্য দিয়ে তৈরি এখানকার কুলিকামিনদের জীবন। পুরুষানুক্রমে এই বূলিরা আছে এই চা-বাগানে। বস্তির ভেতর দিয়ে যাবার সময় রাস্তার দুপালে এদের আলোবাতাসহীন অন্ধকার খুপরিগুলো ভালো করে খতিয়ে দেখেছি। ঘরের ভেতরকার দম-আটকানো, গুম্মাট আর আঠালো পরিবেশটা অমানুষিক-এদের স্বাস্থ্হহীন চেহারগুলোর সজ্গে এক সুতোয় বাঁধা। মানুষ কী করে বাঁচচ এখানে ? কী হয় এভাবে বেঁচে থেকে! তবু এখানে জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, উৎসব-পার্বণ, দোল-হোলির মাদকতা আছে। উৎসব না থাকলে এই দুঃসহ একঘেয়েমির জীবনে এরা বাঁচবে কী করে? এক বোতল দোচায়ান্নির উদ্দামতায় নারীপুরুষেরা নির্বিশেষে সব ভুলে গান গাইবে কী করে?

এদের কুলি-সর্দারের সজ্গে নার্সারির সামনে দেখা হয়ে গেল কাল। লোকটা লম্বা, ফরসা, সুদর্শন। দেখে বেশ ব্যক্তিস্বসম্পন্ন আর ঘড়েল মনে হল। তাগড়া শরীর তাকে সর্দারির কাজে যোগ্যতা দিয়েছে। হয়তো বিহার বা উত্তর প্রদেশ থেকে কোনোকালে এসেছিল এর পৃর্বপুরুষ। এখানকার কুলিদের রক্ষক হতে গিয়ে সে, দেশের নেতাদের মতো, এখন তাদের ভফক।

বহুকাল আগে কূলিদের পৃর্বপুরুষেরা এখানে এসেছিল। তাদের জীবন ছিল পুরোপুরি ক্রীতদাসদের মতো। প্রভুদের সেবায় সমপ্পিত সেই জীবনের আজো যে ঘুব একটা পরিবর্তন ঘটেছে, তা মনে হয় না। তবু এখন তারা আগের তুলনায় স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। নিজের ইচ্ছায় জীবনকে গড়ে তোলার কিছু সুযোগও এরই মধ্যে পেয়েছে। অনেকে লেখাপড়া শিখতে শুরু করেছে। মেয়েরা এখন শাড়ি ছেড়ে সালওয়ার কামিজ ধরছে, বাইরেও বিয়ে করছে।

চা-বাগানের ম্যানেজার নিঃসগ মানুষ, বয়স চপ্পিশের মতো, থাকেন পাহাড়ের ঢালে ম্যানেজারের বিরাট বাংনোয়। বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু সংসার করা হয়নি। সুঠাম দীর্ঘদেছী মানুষ, ব্রাঙ্মণ-সন্তান, গায়ের রং কালো। সারাদিন এমনকি বাসাতেও তাঁর

পোশাক একটাই, শাদা ধবধবে হাফপ্যান্ট আর টি-শার্টের সজ্গ শাদা কেডস। মনে হয় দিনরাতের সবটা সময় ম্যানেজার হয়েই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তাঁর কাছে এই চা-বাগানের অবক্ষয়ের গপ্প শুনলাম। কীভাবে ক্রমাগত অযড়্ে অবহেলায় চাবাগাননর বর্ধিষ্মু ভাঁড়ারে দারিদ্র্যের হাত পড়েছে সেইসব কাহিনী। কীভাবে এর আগের মালিক, একটা বিবেকবর্জিত জানোয়ার, কুলিদের ভাঁওতা দিয়ে বাগানের ছায়াতরুগুলো কেটে এই বাগান থেকে আটকোটি টাকা লুঠ করে নিয়ে গেছেদগদগে খাঁ খাঁ রোদের তাপে সারাটা বাগান কীভাবে শুকিয়ে মিইয়ে এসেছে। একটু একটু করে তাঁর কাছ থেকে শুনলাম বাগানের পূর্ব-দক্ষিণ দিকের পাহাড়গুলোয় নিয়মিত হরিণের আসা-যাওয়ার আর সেইসব হরিণ শিকারের গা-শিউরোনো গন্প। তাঁর অদম্য আগ্রহে আজ সকালের দিকে ঐ পাহাড়ে গিয়ে অনেকক্ষণ হেঁটে বেড়িয়েও কোনোকিছুর দেখা পেলাম না।

আজ দুপুরের দিকে ম্যানেজারের অফিসে গিয়ে দেয়ালে টানানো চা-বাগানের এবটা বিরাট ম্যাপ চোখে পড়ন। ম্যানেজার গর্বের সজ্গে জানালেন এই কোদালা চা বাগানই বাংলাদেশের প্রথম চ下-বাগান। ১৮৬৭ সালে এক ইংরেজ প্ল্যান্টার এক লক্ষ ছাপান্ন হাজার টাকায় তিন হাজার একরের এই এলাকা লিজ নিয়ে বাগানটা গড়ে তোলেন। কথ্থাটা কতদূর নির্ভরযোগ্য জানি না, তবে তিনি বেশ নিশ্চয়তার সঙেই বললেন : আসাম, দার্জিলিং বা সিলেটে চা-বাগানের সষ্ভাবনা খতিয়ে দেখার আগে পরীক্ফামূলকভাবে এ বাগানটির পত্তন করা হয়েছিল। ম্যানেজারদের নামের তালিকা থেকে বোঝা যায় উনিশ শ-ষাট সাল পর্যন্ত বৃট্টিশ-ম্যানেজাররাই এখানে ছিলেন। তাদের সেই কেতাদুরষ্ত ঔপনিবেশিক আইনকানুন-শ্রমিক-মালিক ম্যানেজারকুলির সম্পর্ক থেকে আরষ্ত করে বাংলোর আদব-কায়দা চলন-বলনের ভেতর এখনও অনেক্খানি টিকে আছে।

প্রথমদিন সকালেই জাহেদ ভাই-এর সঞ্গে বাহলোর পেছনদিকটটায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাংলোটার মুখ কর্ণফুলি নদীর দিকে ফেরানো। নদীর পরেই সমতল ভূমির বিষ্তৃত জগৎ। আমরা সমতল জায়গার মানুষ, পাহাড় দেখতে ভালোবাসি। তাই মনে হয়েছিল বাংলোটার মুখ উর্তরদিকে ঘোরানো না হয়ে পূর্ব বা দক্ষিণদিকে ঘোরানো থাকলে সামনে বিশাল পাহাড়ি জগৎটা সারাক্ষণ চোথের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। পাহাড়ের ঢালের ম্যানেজারবাবুও হয়তো তাঁর বাড়িতে বাতাসের অভাবের প্রসগ্গ টেনে অভিযোগ তুলতে পারতেন না। আমার ধারণা বাংলোর নদীমুখ্খা হওয়ার দুটো কারণ ছিল। এক, অনুর্বর নদীবিহীন পাহাড়ি দেশ থেকে আসা এই বাংলোর বৃটিশ-পত্তনকারীরা সামনের বিশাল নদীটার ভেতর প্রকৃতির অপর্যাপ্ত বৈভব খুঁজে পেয়ে এর দিকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন বেশি। দ্বিতীয়ত কাপ্তাই বাঁধ দেবার পর মরেআসা এককালের অমিতত্জা কর্ণফুলির নিজ্জীব স্রোতধারা আজ কিছুতেই হয়তো বোঝাতে পারবে না একদিন তার প্রমত্ত তেউয়ে কী বলীয়ান শোভা ধরত সে, কেন

তার দিকে মুখ করা ছাড়া এই বাহলো তৈরি হওয়াই সম্বব ছিল না।
জাহেদ ভাই তাঁর স্বপ্নের কথা বলছিলেন। বলছিলেন, চট্টগ্রামে আর সিলেটে তাঁর আরো দুটো চা-বাগান আছে, সেগুলো নেহাতই ব্যবসার জন্য। কিশ্তু এই বিশাল বাগান, এর সুন্দর বাহলো, এই আরণ্যক ভুবন—এসব তাঁর স্বপ্নের জন্য, খেয়ালের জন্য। এ থেকে লাভ চান না তিনি। এটা তাঁর লোকসানের বাংলো, লোকসানের বাগান। এর জন্যে বছরে দশ-বিশ লাখ ঢালত্ও আপক্তি নেই তাঁর। পৃথ্বীতে সবকিছু নিয়ে ব্যবসা হয় না। করতেও চান না তিনি।

জাহেদ ভাই বলে চললেন, এই বাংলোকে ঘিরে অনেক ভাবনা আছে তাঁর। এখানে একটা পর্যটন স্পট গড়ে তুলতে চান তিনি। ছোট্টে মোটেলের মতো কিছু, যেখানে এসে টুরিস্টরা থাকবে, জঙ্গলের গভীরে ঘুরে বেড়াবে, এর আরণ্যক জীবনের মাদকতা পান করে সময় কাটাবার সুযোগ পাবে।

তিন-চার দিনের মধ্যে ফিরে যাব ঢাকায়। আবার আগের মতো শুরু হবে সেই কাজ আর ছোটাছুটির যন্ত্রণা, দুচ্চিন্তার বৃচ্চিকদংশ। তবু এই অরণ্যজগৎ হয়তো তখনো কিছুটা বেঁচে থাকবে বুকের ভেতর, সব ব্যস্ততা আর অস্থিরতার ভেতর শিশিরভেজা সবুজ চা-বাগানের অনবদ্য রূপটুকূু মেলে রাখবে।

১৯৯৭

## আমার শৈশব

## 3

আমার স্মৃতিশক্তি খুবই কম। এখনও তো কমই, শৈশবেও কম ছিল। চার-পাচ বছর বয়সের আগের কোনো ঘটনাই প্রায় মনে নেই। কাজেই একেব্বারে দূর-শৈশবের কথা আমি আদো শোনাতে পারব বলে মনে হয় না।

কেবল দু-তিনটা স্মৃতির কথা মনে পড়ে। তখন আমরা থাকতাম করটিয়ায়। আব্বা ছিলেন করটিয়া কলেজের অধ্যপক। ওই কলেজে তখন একটা চমৎকার সাং্ফ্কেতিক পরিবেশ ছিল। বাং্লার আলীগড় বানানোর স্বপ্ন নিয়ে করাটিয়ার জমিদার চাঁদমিয়া এ কলেজটা গড়ে তোলার উদ্দ্যাগ নিয়েছিলেন। এটা তৈরির দায়িত্ব পড়ে সুসাহিত্যিক ইব্রাহীম খাঁর ওপর। তিনি যান ওখানে প্রিন্সিপাল হয়ে। একই সঙ্গে আমার আব্বাও ওখানে ইংরেজির অধ্যাপক হয়ে যান। তখন ঐ কলেজে যিনি ফেবিষয়ের অধ্যাপক তাঁকে সেই বিষয়ের নাম ধরেই ডাকা হত। যেমন উনি হচ্ছেন ইংলিশ সাহেব, উনি হচ্ছেন আরবি সাহেব, উনি হিস্টি সাহেব, এরকম। কিন্ত্ কেন জানি, ফিলসফির অধ্যাপক কেতাবউদ্দিন সাহবকে সবাই কেতাব সাহেব বলেই ডাকতেন। হয়তো ফিলসফি সাহেব বা দর্শন সাহবের মতো ওজনদার শব্দে যখনতখন ডাকাডাকি করা বাঙালির করুণ স্বাস্য্যু কুলিয়ে উঠত না।

এ কলেজে তখন ছাত্রসংখ্যা ছিল খুব কম। সদ্য কলেজ ওুু হয়েছে। চারপাশ থেকে ছাত্ররা এসে ভিড় করছে এক দুই করে। এদের অনেকেরই লজিং-এর ব্যবস্ছা করতে হচ্ছে নানাজনের বাড়িতে বাড়িতে। অধ্যাপকরা চারপাশের গ্রামে গ্রাম্ম ঘুরে লজিং-এর ব্যবস্থ. করতেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরে লোকজনকে বোঝাত্ন : আমাদের ছেলেমেয়েরা এখানে পড়াশোনা করবে। তারা বড় হবে। মুসলমান সমাজের মধ্যে শিকা নেই। তারা শিক্ষার আলো পাবে। দুনিয়ার সামনে মাথা উচু করে দাঁড়াবে। আপনারা বাড়িতে তাদদর লজিং না রাখলে, তারা এসব পারবে কী করে।

তে, এই করে ধীরে ধীরে কলেজে কিছু ছাত্র সগ্গ্রহ করা হল। তাদের দেওয়া বেতনে টেনেটুনে কলেজের মাস্টারদের মাসোহারা কোনোমতে মেটানো হতে লাগল। শুনেছি সপ্তাহ-শেষে ইব্রাহীম খাঁ বসতেন বেতনের টাকা নিয়ে, শিককদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেবার জন্যে। বলতেন : ‘তাইল্লে আরবি সাবেরে সাতটা টাকাই দেই।’

আরবি সাহেব কাউমাউ করে উঠতেন-‘বাড়িতে মেহবান আছাল আর কিছू না বাড়াইলে যে হয় না।’ আরবি সাহেবের বরাদ্দ বেড়ে হয়ে যেত সাত টাকা থেকে দশ টাকা। ইবাহীম খাঁর দৃষ্টি এরপর ঘুরে যেত ইংলিশ সাহবের দিকে। ‘ইংলিশ সাহেবের তো পাচ টাকা হইলেই হয়। খালি বিবি সাহেব আর আপনে।’

ইব্রাহীম খাঁ খুব রসিক মানুষ ছিলেন। তাঁর মুখে সব সময় স্মিত হাসি লেগে থাকত। এভাবে ছার্রবেতন থেকে পাওয়া সামান্য টাকা ভাগাভাগি করে তাঁরা চলতেন তখন!

আমার জন্ম করটিয়া কলেজের এই অবস্থা পেরিয়ে যাবার পর। আব্dা করটিয়া কলেজে যান '২৯ সালে, আমার জন্ম হয় '৩৯ সালে। ততদিনে কলেজের অধ্যাপকদের বেতন সুনিয়মিত হয়েছে এবং আব্বা ও অন্য শিক্ষকরা মোটামুটি চলতে পারছেন।

## र

করটিয়া কলেজের পাশ দিয় ছিল একটা খুব সুদ্দর, শান্ত নদী। নদীও ঠিক না আসলে, শীীণ খালের মতে। একটা ধারা-ঝিরবির করে বয়ে যাওয়া এব্টা স্বচ্ছ পানির স্রোতরেখা। শীতকালে তাতে পানি কমে যেত। একটা রুপালি শীপধারা তিরতির করে বয়ে যেত সে নদীতে।'পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাঁড়़ি’র সাথে আমাদের শশশশব নিয়েও ওই নদী আমরা পারাপার করতাম। কিন্তু বর্ষায় অন্যরূপ দেখা দিত তার। রসীদ্দ্রনাথ্থে ছোটনদীর বর্ষাকালের প্রমত্ত রাপের মতো তীর্র উত্তাল স্রোতে সে নদী তখন উচ্দ্বল হয়ে যেত।

ওই নদীটা আমার ছেলেবেলার স্বপ্নের সক্গে জড়িয়ে আছে। আমি ওই নদীকে নিয়ে অনেক কিছু ভেবেছি। ওই নদী কোথায় কোন্দিকে যায়, এসেছে কোথা থেকে, আমি কিছুই জানতাম না । হাটের ওপালে এক্টা বড় নদী ছিল, সেখান থেকেই হয়তো এসেছিল ছোটনদীট।। মীরে ধীরে এগিয়ে ঢাকাটাসাইল রাস্তার ওপরকার ব্রিজটার নিচ দিয়ে (ব্রিজটা তখন কাঠের ছিল) এ নদী জমিদারবাড়ির সামনে দিয়ে, মাদ্রাসা-্স্ফুল পিছলে ফেলে আঁকাঁাঁকা হতে হতে গ্রামের গাছপালার ভেতর দিয়ে কোন্খানে যেন হারিয়ে গিয়েছে। ওই নদীটার দিকে তাকিয়ে আমার কেবলি মনে হত : আহা, ওই নদীটা গিয়েছে কোথায় ? নদীর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে ঔ নদীর লেষ দেখতে ইচ্ছে করত আমার।

ঐ সময় একটা গান শুনেছিলাম আমি, খুব সষ্তবত আব্বার মুখে। গানটা এরকম : ‘বংশাই নদীর কূলেরে ভাই মষ্ঠ একখান বাড়ি/ওরে, কর্ত তার ঐ রামকানাইরে ভারি জমিদার/ নাগর আয় আয়রে।' হয়জো কোনো পাগলাগানের ধুয়া। গানটটা শুনলেই আমার মনটা কেন যেন ছলছুল করে উঠত। জমিদার রামকানাইয়ের কোনো দুংখময় ভালোবাসার করুণ পরিণতির আশঙ্কায় কেন যেন উৎকর্ণ হয়ে উঠতাম। এই গানটা শুনে আমার মনে হত ওই নদীটাই সেই বংশাই নদী। আর এই নদীরই ধারে একাট মস্তবাড়িতে কর্তা রামকানাই বিরাট জমিদারির ধনসম্পদ সাজিয়ে বসে আছেন। আমি যুবব-জমিদার রামকানাইকে চোখে দেখতে পেতাম। নদীটাকে ঘিরে এক অদ্রুত রহস্য

আমার ভেতর ঘোরাফেরা করত। কেবলই ফিরে ফিরে পাশের গাছপালা প্রকৃতিকে সেই গান মনে হত গাছপালার ভেতর দিয়ে কোন্দিকে গেছে এই নদী ! কোথায় !

ছোটবেলায় আমি একটা গান শুনেছিলাম। গানটাতে সামান্য পরিমাণে যৌনরস ছিল। আমি একটু বড় হলে আব্বা একবার এ গানের দুটো লাইন দিয়ে আমাকে বোঝাত চেট্টা করেছিলেন শিন্প জিনিসটি কী। গানের কথাগুলো হল : ‘গোসল কইর্যা বইদ্যার ছেড়ি ফিরে নিজে ঘরে/ ভিজা কাপড়ে সোনার যৈবন বাইয়া বাইয়া পড়ে P' আমি বৌনতার ব্যাপারটা বুঝ্তে পারতাম না, কিল্তু সেই বৌবন বেয়ে-পড়া পরিপূর্ণ মেয়েটাকে নদীর ধারে থেকে কলসি-কাঁখে বাড়ির দিকে হেঁটে যেতে দেখতে পেতাম। আমি ওই মেয়েটিকে মনে মনে কন্পনা করতাম আর একটা অদ্রুত কামনায় আমার সারাটা মন ভরে উঠত। যা হোক আব্বা বলেছিলেন : ‘দেখ, এটা একটা নারীশরীরের দৈহিক বর্ণনা। কিন্ত্ ‘‘বৗবন’ শব্দটার আগে সোনা শব্দটা বসিয়ে দিতেই যৌনতার মাথায় যেন সৌন্দর্যের টোপর পড়িয়ে দেওয়া হন। যৌবনও যেন অপরূপ আর স্নিদ্ধ হয়ে উঠল। শিল্প এটাই করে। স্তুলজীবনের মাথার ওপর সৌন্দর্যের টোপর পরিয়ে তাকে এভাবে সুস্মিত করে দেয়।'

এসব নান্দনিক কথাবার্তার সঙ্গে ঐ নদীর কিন্তু কোনো যোগাযোগ ছিল না, নদীটা আমার এসব কল্পনা বা অনুভূতির কোনো কথাই জানত না। এগুলো সবই আমার নিজ্েের মনের স্বপ্নে আর মাধুরীতে তৈরি। তখন করটিয়ার মতো এদেশের সুদূর গ্রামগুলোতে গ্রামাফোন ছিল না, রেডিও ছিল না, থাকলেও খুবই কম। ক্যাসেটপ্লেয়ার, লংপ্লে সিডি কিছুই ছিল না। ছিন না আজকের মতো সান্ধ্যাকালীন গানের অনুচ্ঠানের আয়োজন। এক-এবটা গানের টুকরো কিংবা গানের লাইন হঠাৎ করেই এখান-ওখান থেকে আমাদের কানে ভেসে আসত। ওটুটূjু ছিল আমাদের সभীত শোনার সাকুল্য সুযোগ। হঠাৎ স্বর্গ থেকে ভেসে-আসা গানের সেই দুর্লভ কলিগুলো আমাদের উতলা করে আবার হারিয়ে যেত।

এমনি একটা লাইন আমার মনে আছে। একদ্দিন সন্ধ্যার সময় আমি সেই নদীটির ধার দিয়ে ছাঁটছি। হঠাৎ শুনলাম সেই অশ্ফুট অন্ধকারের ভেতর দূরে কোনখান থেকে কে যেন গেয়ে ঊঠল-‘দাদা আর যাব না ওই ইশকুলে লিখতে।’ খুব সম্ভব গুনাইবিবি যাত্রার গান। গানটার কথার মধ্যে কিছুই ছিল না, কিন্তু সুরের মধ্যে এমন এক্টা আশ্চর্य বিমর্ষতা ছিল যে, সন্ধ্যার অন্ধকারের ভেতর অচেনা গায়ক গানটা গেয়ে চলে যাবার পরও আমার মনে হল নদীর পাশের গাছপালা প্রকৃতিকে সেই গান যেন বিষাদাচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বুকের ভেতরটা অকারণ শোকে মোচড় দিয়ে উঠুতে লাগল। সন্ক্যার অন্ধকারে একটা মানুষের করুণ হৃদয় নদীর দুধারের নির্জনতা ছাপিয়ে কেঁপে কেঁপে, ঘুরে ঘুরে যেতে লাগল অনেকক্ষণ। আমার মনের ভেতর সে গানটা তেমনি হৃদয়কে কষ্ট দিয়ে আজও কেঁদে বেড়ায়। ঐ নদীটি নিয়ে এমনি সব অড্রুত স্মৃতি আছে আমার ভেতর।

আরেকটা স্মৃতি মনে আছে ছেলেবেলার। একবার বাসা থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলাম আমাদের ঠিক পাশের গ্রামে, গ্রামটার নাম করাতিপাড়া। করাতি শব্দটার মানে আমি জানতাম না। কিল্তু এই করাতিপাড়া নামটা শুনলেই একটা অদ্ভুত ভয়ের অকারণ অনুভূতিতে আমার মন ছমছম করত। একবার সেই করাতিপাড়ায় গিয়েছিলাম একটা বিয়েতে। তখন গরমের রাত। দশট৷-এগারোটা বেজে গেছে। সবার খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেছে। চারপাশ শান্ত, অসাড়। লোকজনের কথাবার্তা নেই। আધিনার ওপর কেউ কেউ ঘুমিয়ে আছে এখানে-ওখানে। আধো ঘুম্ের মধ্যে টের পেলাম বাড়ির কোথাও কে যেন একটা গ্রামোফোনে গান বাজানোর চেষ্টা করছে থেবেথেকে। মাঝে মাঝে এক-একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিচ্ছে আর সেই গানের মিষ্টি শব্দে রাতের হুদয়টা সোনালি হয়ে উঠছে। একসময় সেই গ্রামোফোন থেকে একটা গান আমার কানে ভেসে এল : ‘আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই।’ আমি ওই গানের সুরের ভেতর এক্টা বিরাট পাহাড়কে আকাশের গায় হেলান দিয়ে নিবিড় পরিত্প্তিতে খুমিয়ে থাকতে দেখতে পেলাম যেন, অথবা একজন গভীর পুরুষের বুকে মাথা নিমগ্ন রেখে একজন নারীকে। চোখের ওপর স্পষ্ট দেখতে পেলাম যেন ছবিটা। সুদূর ছেলেবেলার এই ছবিটা আজও আমি ভুলিনি।

## 8

আরেকদিনের একটা অদ্ভূত অভিষ্ঞতার কথা মনে আছে। প্রায় গল্পের মতো অভিষ্ঞতাটা। একদিন আমি, আমার ছোটভাই, ছোটবোন আর সেইসাথে আরো দএকটি ছেলে, হ্য়তো আমার চাইতেও ছোট তারা, কেন যেন করটিয়া কলেজের মাঠ পার হয়ে কেতের ম্্যদিয়ে হাঁটত শুরু করে দিলাম। কীভাবে কেন হঁটতে শুরু করেছিলাম কিছুই মনে নেই, কেবল মনে আছে বেশ কজন মিলে ক্ষেতের ভেতর দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি তো চলেইছি। চারপালে মটরশৃঁঢির ক্ষেত। ঠিক বড় মটরশুঁটি নয়, ছোট একধরনের মটরশুঁটি, আমরা ছেই না কী বলতাম যেন সেগুলোবে-তার ক্ষেত। এগুলোকে খোসা ছাড়িয়ে খেতে খুব মজা লাগত আমাদের।

তো, সেইসব ক্ষেতের ভেতর দিয়ে আমরা ছাঁটে হাঁটতে একটা রহস্যময় জগতের মধ্যে এসে পড়লাম যেন একসময়। শীতকাল সবে বিদায় নিয়েছে। শিশির পড়েছিল সারা মাঠজুড়ে, সবখানে। দূরে চারপাশে সবুজ গ্রাম। তার গায়ে শিশিরের স্নিগ্ধতা। তার এপাশে-ওপাশে গন্ধক হলুদ রঙের ফুলে ভরা শর্ষেক্ষেতের জগৎ। মিষ্টি একটা শান্ত সকাল। এসবের মধ্যদিয়ে, যেন প্রায় একটা প্রায় রূপকথার দেশের ভেতর দিয়ে--আমরা হেঁটে চললাম।

হাঁটতে ছঁটতত অনেক মাঠ-ঘাট-প্রান্তর পেরিয়ে যেন একটা গ্রাম এল একসময়। সে গ্রামম একজায়গায় চোখে পড়ল একটা অবস্থাসম্পন্ন বাড়ি। ছেলেবেলায় রূপকথার

গল্পে রাজবাড়ির যে বর্ণনা শুনতাম মার কাছে, ঠিক যেন সে ধরনের। বিশাল এলাকা নিয়ে সে বাড়ি-তার সামনের দিকে দালান, পেছনে অনেক দূরে ছোট ছোট বেশকিছু ঘর। শুনলাম মুকুন্দ সাহা নামে একজনের বাড়ি সেটা। বুঝলাম খুবই অবস্থাসম্পন্ন আর বিত্তবান মানুষ এঁরা। হয়তো এদেশের রাজাই হবেন তারা। আমরা যেতেই তাঁরা খুব খাতির করলেন আমাদের। সে-সময় সম্ভবত কোনো পুজো বা ঐ ধরনের কিছু চলছিল ওদের বাড়িতে। নানান রকম মিষ্টি, পায়েস, নারকেলের নাডু, বরফি এ সমন্ত খেতে দিলেন আমাদের। বিশাল অবস্থাসম্পন্ন বাড়ি, সেখানকার মুখরোচক খাবার, তার সঙ্গে আøর্य স্নিগ্ধ সুন্দর সকাল। সবকিছু মিলিয়ে মনে হয়েছিল আমি যেন সত্যি সত্যিই রূপকথার জগতের ভেতর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি আর সে জগতের মতোই না-চাইতেই অভাবিত কিছু কেবলি পেয়ে চলেছি একের পর এক। বড় হয়ে ‘অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্' পড়তে গিয়ে দেখছিলাম অ্যালিস রাপকথার দেশে চলে গিয়েছিল বাস্তব ঘুম্মের ভেতর থেকে আর সেখানকার দেশে চলে গিয়েছিল পাত্রপাত্রীদের সছ্গে মনের সুযে ঘুরেফিরে বেড়িয়েছিল। বোধহয় সব মানুষ্রে জীবনের কোনো কোনো বিরলল মুহূর্তে এমনিভাবে রাপকথার দেশে পাড়ি জমানোর সময় আসে। হঠাৎ করেই আমাদের চারপাশের এই বাস্তব পৃথ্বীটট অবাস্তব আর অচেনা হয়ে ওঠে আমাদের চোখে। অলীক জগতের গাছের ছায়ায় ছায়ায় আমরা এমনি অবলীলায় হেঁেে বেড়াতে থাকি।

তো, খাওয়াদাওয়ার পরে আমরা আবার হাঁটতে ুরু করলাম। অনেকদূর হাঁটার পর আমরা একটা বড়রাস্তা পেলাম। বড় মানে পিচঢালা রাস্তা নয়। कী করে পিচঢালা হবে ? আমরা তখন পিচणলা রাষ্তা তো দেথিই নি। একটা বড় মাটির রাস্তা, সেটা একটা নদীর ধার ঘেঁষে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। সেই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম একটা পানসি বা লঞ্চ—লঞ্চ কী করে হবে, কারণ সেকালে লঞ্চ তো ঐ এলাকায় প্রায় ছিলই না। আচ্ছা নাহয় লঞ্চই ধরলাম-তো, রাস্তা থেকে দেখলাম লঞ্চটা নদীর অল্পপানিতে আধোডোবা হয়ে ভেঙে জাবুথবু হয়ে পড়ে আছে। লঞ্চটার ভাঙ卜-কাঠামোর কিছু কিছু চোখ পড়ছে, কিছুটা দেখা যাচ্ছে না। লঞ্চটাকে এভাবে নদীর স্থির জলে জরাগ্রস্তের মতো পড়ে থাকতে দেখে আমার মনটা বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে গেল। কেবলি মনে হতে লাগল একটা কোনো বড়ধরনের জাহাজডুবির দুঃখময় স্মৃতি যেন ওটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যেন একট্ট বড় বেদনাদায়ক কিছু ঘটে গিয়েছিল কোনো একসময়, সেই অব্যাহতিহীন দুঃখটা যেন সেখানকার আকাশে আজও বাতাস ভারী করে কেঁদে চলেছে।

তো, ওটা দেখতে দেখতে বিমর্ষ মনে হেঁটে চলেছি, হুাৎ আচ্রর্য হয়ে দেখি আমাদের পাশেই একটা রহ্স্যনক সবজির ক্ষেত। সে ক্ষেতের মধ্যে বড় বড় সবুজ সত্জ পাতাওয়ালা লতাজাতীয় একধরনের সার-সার গাছ। গাছগুলো ছোট ছোট আর নিবিড়। যে-কোনো গাছের পাতা একটু ফাঁক করলেই দেখা যায় ছোট-বড় কচি কচি থিরাই ধরে আছে সেগুলোয়। থিরাই এর আগে আমি দেখিনি। তখনো এদেশে

খিরাই ছিল বিরল। এর ছোট ছোট নরম কাঁটাওয়ালা সবজ্গুলোর সবুজ গড়ন দেখে সেগুলোকে রাপকথার ফলের মতোই কেমন যেন মনে হল আমার। অদ্ভুত লাগল সেগুলোকে। ক্ষেতের আশপাশে কেউ ছিল না, বারণ করারও কেউ ছিল না, কাজেই ইচ্ছা করে তুলে নিলেই খাওয়া যেতে পারে। আমরা খুশিমতো গাছ থেকে ছিড়ে থেলাম সেগুলো। বেলা বাড়ার সজ্গে গলাও শুকিয়ে এসেছিল। এর মধ্যে সেই ঠাণ্ডা খিরাইগুলো প্রাণটাকে যেন জুড়িয়ে দিয়ে গেল। স্বপ্নের জিনিসকে এমন অপর্যাপ্তভাবে এর আগে কখনো এমনভাবে পাইনি। নিষ্পাপ শিশুসুলভ খুশি তখন আমাদের। সত্যি, এসব অদ্ভুত স্মৃতিঘেরা দৃশ্য মনের মধ্যে যে কী অবাক-করা অনুভূতি জাগিয়েছিল সেদিন এখন আর তা বলে বোঝাতে পারব না।

হুঁটতে হাঁটতে আমরা একসময় চলে গিয়েছিলাম আরও অনেকদূরে। একসময় এসে হাজির হয়েছিলাম আমাদের বাসার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সেই নদীটার ধারে। কী করে এল নদীটা এখানে? আমরা দুধের সাগর ক্ষীরের সাগর ব্যঙমা-ব্যঙমীর দেশ সব ঘুরে হঠাৎ আবার বাসার কাছের নদীটার ধারে ফিরে এলাম কী করে? সেই নদীর পাড় ধরে অনেক দূর হেঁটে এসে পৌঁছেছিলাম আমাদের বাসায়। এভাবে এলিসের মতো স্বপ্নের ভেতর না গিয়েও একটা আচর্য রাপকথার জগতের ভেতর ঘুরে এসেছিলাম আমরা সেদিন।

আমি বড় হয়ে বছর তিরিশেক পরে করটিয়াতে গিয়েছিলাম। গিয়ে হেঁটে হেঁটে দেখার চেষ্টা করেছিলাম কোন্ পথ ধরে হেঁটেছিনাম আমরা সেদিন, যে জায়গাটায় আমরা গিয়়ছিলাম তা আমাদের বাসা থেকে কত দূরে, আর কতদূর আমরা হেঁটেছিলাম। शूँজতে গিয়ে দেখ্খেছিলাম, আমরা সব মিলে আসলে সেদিন হয়তো মাইলখানেকের বেশি হাঁটিনি। কয়েকটা ক্ষেত পার হয়েছিলাম মাত্র। আমাদের পাশের গ্রামেই ছিল মুকুন্দু সাহার বাড়ি। কাজেই আদৌ বেশিদূরে যেতে হয়নি আমাদের। আসলে আমরা তখন কেবলই কয়েকটি শিশ্রু মাত্র, দুটো ছোট ছোট অক্ষম অসহায় পা আমাদের, কয়েকটট অবোধ করুণ প্রাণী আমরা। কতদৃরেই বা যেতে পারি ? খুবই সামান্য জায়গা ঘুরে এসে আরা পৃথিবীর শেষপ্রান্তে হেঁটে আসার বিশ্ময় ও মুभ্ধতা অনুভব করেছিলাম সেদিন। ছেলেবেলায় বিব্বাস করার, অবাক হবার এই অপরিমেয় শক্তি থাকে মানুষের। আজ তা আমাদের আর নেই।

১৯৯৭

## আমাদের বাড়ি

## ক

আশর্য সুদ্দর জায়গায়-প্রকৃতির একেবারে কোলের ভেতর-লেকের ধারে আমাদের বাড়ি। ইহরেজিতে যাকে কর্নার প্লট বলে আমাদের প্লটটটাও তাই। বাড়ির পুব-দক্ষিপ দুটো দিকেই রাস্তা। দুটো দিকই খোলা, আলো-উচানো। বাড়ির সামনে দিয়ে লেকের ধারঘেঁষে উত্তর দক্ষিণ বরাবর দীর্ঘ সোজা রাস্তাটা সরাসরি চলে গেছে। বাড়ির পাশের রাস্তাটা ওই রাস্তা থেকে বেরিয়ে বাড়ির দক্ষিণ ঘেঁষে গাছপালার নিবিড় জগতের ভেতর সরু হতে হতে হারিয়ে গেছে। সামনের রাস্তার ধার বরাবর ইউক্যালিপটাসের রহস্যময় দীর্ঘ সারি। দক্ষিণ থেকে বয়ে আসা উত্তাল হাওয়ায় ইউক্যালিপটাসগুলোর বেণির মতো দীর্ঘ बোলানো সবুজ পাতাগুলো সারাদিন ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তোলে আর গাছের কচি পাতওয়ালা মাथগুলো এ ওর গায়ে ঢলাঢলি করে দিনরাত কেবলই নড়ে......কেবলই নড়ে.... । এই চির-তারুণ্যের চির-রহস্যের যেন শেষ নেই।

উত্তরার সবচেয়ে শান্ত আর নির্জন জায়গায় এই বাড়ি। শহরের ভেতরকার একটা জায়গা যতটা জনবিরল হতে পারে এই জায়গাটা ঠিক তাই। বাসার ঠিক সামনেই উত্তরদক্ষিণে প্রসার্রিত দেড় কিলোমিটির দীর্ঘ বিরাট উত্তরা লেক। দকিণে বিমানবন্দরের পাচচ মাইল ফাঁকা জায়গার পর ক্যান্টনমেন্ট আর গলফ ক্লাবের সবুজ নিরবচ্ছিন্ন পৃথ্বী। সারা বছর অফুরন্ত হাওয়া ওই বিস্তীর্ণ খালি জায়গাটার উপর দিয়ে বয়ে এসে আমাদের ঘরগুলোর পরদায়, চাদরে বিরতিহীন খেলা করে। আমাদের নিব্বাস প্রব্বাসের সঙ্গে সবুজ জীবনের মতো ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

বিং শতাব্দীর নাগরিক যাপ্ত্রিকতার ভেতর কবি রফিক আজাদ এক নিরীহ সবুজ অর্কেডিয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। গাছপালায় ঢাকা ওই ছোট্ট গ্রামটির নাম চুনিয়া। আমাদের উত্তরার বাড়ি আমার কাছে ঢাকা শহরের সেই চুনিয়া। আমাদের বাসার চারপাশের সতেজ হাওয়া ওই চুনিয়ার মতো বিশুদ্ধ আর নিরীহ।

শহরের দম-বন্ধ-করা ভারী বাতাস পেছনে ফেলে উত্তরার দিকে এগিয়ে আসার প্রতি মুহূর্তে বাতাসের এই সজীবতাকে টের পেতে থাকি আমি, মনে হয়, প্রতি পলে যেন একটা মুক্ত জগতের অবারিত শান্তির দিকে এগিয়ে চলেছি। জৈৈৈঠ্ঠ কিং্বা ভাদ্র মাসে যখন সমস্ত ঢাকা মহানগরী দুঃ্সহ গরমে গুমট আর ভাপসা, গাছে একটা পাতাও নড়ছে না, ঘামে গরমে জনজীবন দুর্বিষহ, তখনো আমাদের এই জায়গাটায় নির্মল হাওয়ার

পর্যাপ্তু ছড়াছড়ি। কুর্মিটোনা স্টেশন পেরোলেইই টের পাই মিষ্টি হাওয়ায় গাছের চিরোল চিরোল পাতাগুলো সবার অজান্তে ঝিরঝির করে একটু এবটু কাঁপছে। যখন আমাদের লেক পার হয়ে বাসার কাছে পৌছি তখন দেখি ইউক্যালিপটাসের দীর্ঘ রহস্যময় পাতাগুলো ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলে অবিশ্রান্ত নড়ে চলেছে।

ข
রৃপে বিশ্ময়ে সচকিত আমাদের ছোট্ট বাড়িটা। সন্ধ্যার পর দোতলার দক্ষিণ-পুবের ঘরটায় যখন আলো থাকে না, কেবল দক্ষিণের উত্তাল হাওয়া আর রাস্তার আলোর অশ্ফুট আলেয়া রহস্যলোক তৈরি করে, তখন আমি স্পষ্ট চোখে ঘরের ভেতর রাপের পরীদের চকিত পায়ে ঘুরে বেড়াতে দেখি। এই দেখা একান্তই আমার নিজের। পৃথিবীর পরিচিত-অ্ররিচিত আর কোনো মানুষের সঙ্গে এসব অত্পিপ্রাকৃতিক বিষয়-আশয়ে আমার মিল হবে না।

বাড়িটার আর্কিটেন্ট উত্তম উত্তম কুমার সাহা। ঢাকার তরুণ স্থপতিদের মধ্যে ও এখন অন্যতম খ্যাতিমান। এটাই ছিল ওর প্ল্যানের প্রথম বাড়ি। বাড়িটা করার আগে উত্তমকে একটা অনুরোধ করেছিলাম আমি। বলেছিলাম, আমাদের এই জায়গাটায় প্রকৃতি তার সব অপর্যাপ্ত ঐব্বর্য অবারিত হাতে ঢেলে দিয়েছে : এই উত্তাল হাওয়া, লেকের পানি, রোদ, উজ্জ্রলত। বাড়ি করার সময়, এসো, আদিম মানুষদের মতো প্রকৃতির এই অপরিমেয় দানকে আমরা সম্মান জানাই। প্ব্যান করার সময় আমার একটা অনুরোধ অন্তত রেখো, কোনো দেয়াল রেখো না বাড়িটাতে। চারপাশের প্রকৃতি যেন আমাদের বিরতিহীন আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সারা বছর আমাদের ঘরের অতিথি হয়ে উপস্থিত থাকতে পারে। উত্তম আমার অনুরোধটা রেখখেছি। কথাটা ওর শিল্পরুচির সপক্ষে মনে হয়েছিল বলেই রেখেছিল। একটা অবারিত জানালাওয়ালা বাড়ি ব!নিয়েছিল উত্তম। রোদের পড়ন্ত আঁচ থেকে বাঁচানোর জন্যই হয়তো পশ্চিম দিকে সামান্য একটু দেয়ালের বরাদ্দ-না হলে বাকি সারাটা বাড়ি শুখুই জানালা।

পাড়ার লোকেরা রসিকতা করে এই বাড়িটাকে তাই বলে পিকনিক-বাড়ি।
এইসব খুলে রাখা জানালা বাইরের জগতের প্রতি এ বাড়ির প্রসারিত অবারিত আহ্নান। দিনরাত উত্তাল হাওয়া ছোট্ট বলের মতো সারাটা বাড়ি জুড়ে দুষ্মুমি করে লাফিয়ে বেড়ায়। রাত্রিবেলা লেকের উন্টোদিক থেকে তাকালে আলো-জ্মালানো বাড়িটাকে দেখতে একটা সোনালি মৌচাকের মতো লাগে।

এত বড় জানালাওয়ালা বাড়ি রোশনা পছ্দ করে না। বাড়ির ভেতরকার নিভ্ত, নিজের মতো করে বাঁচার ছোট্ট জগৎটুবুকে পৃথিবীর কাছে বেআবরুভাবে বিকিয়ে দিতে সে নারাজ। বাড়ির জানালাগুলোকে ও বলে ‘রাফ্ষুসে জানালা’। কিন্তু আমাদের চারপাশের লিলুয়া প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আমি কেবলই বলি, 'হে অবাধ্য ছাওয়া, হে মেঘ, হে রৌদ্র, হে লেকের জল আর উজ্জ্রল আকাশ, আমাদের এই অবারিত জানালাগুলো

আসলে তোমাদের প্রতি আমাদের সাণ্বাৎসরিক ভালোবাসার উদার আষ্যান। আমাদের পরিবারের স্বামী-স্ট্রী-সন্তানদের মতো আমৃত্যু সদস্য হয়ে তোমরা এর ভেতর ইচ্ছামতো আস-যাও, এইসব পাপুরে দেয়ান সরিয়ে আমরা দুই ভেদাভেদরহিত পড়শী একই পৃথিবীতে শরতের বৃষ্ঠিপপল উৎসবে বেঁচে থাকি।

## গ

আমাদের বাসার সামনের লেকটা একসময় ছিল আদি তুরাগ নদী। টঙ্গী থেকে খানিকটা ভাঁটিতে নেমে বাঁক घুরে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে বিমানবন্দরের কাছে মোড় নিয়ে মিরপুরের দিকে বয়ে চলত এককালে। পরে একসময় গতিধারা পাল্টে সরাসরি মিরপুরের দিকে বইতে শুরু করলে নদীর এই আদি ধারাটি আস্তে আস্তে মরে আসে। এখনো এই লেকের দুই পাড়ের ড্গঠঠন-স্বভাবে সেই জীবন্ত নদীর বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। রাজধানী উন্নয়ন কর্ত্পক্ষের নীলনকশা অনুসারে মাটি ফেলে লেকের দুই ধার সমান্তরাল করার কাজ বছরখানেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। এই কর্মসূচি শেষ ছবার সাথে সাথে এককালের এই শক্তিমন্ত স্রোতোধারার শেষ পররিচ়টটুকুও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

লেকের ধারগুলো কোথাও খাড়া, কোথাও অনেকদূর পর্যন্ত ছড়ানো। এককালে এই লেক যখন বর্ষার ঢলনামা পানিতে উপচ্ উঠত তখন সে এক বিশাল নদীর রাপ নিয়ে দেখা দিত। উত্তাল হাওয়ায় পাল তুলে শত শত নৌকার বহর এগিয়ে যেত এর উপর দিয়ে। অনেক আনন্দ আর কলরবে ভরে থাকত এর জলজ-জগৎ। একদিনকার সেই বেগবান নদী এখন কেবলই একটা ভেদাভেদহীন দীর্ঘ নিটোল জলা, এক্টা সমৃদ্ধিশালী জলধারার নির্জীব নীরক্ত মৃতদেহ। এখন লেকের তিরতির করে কাঁপা পানিতে রাস্তার ধারের বিদ্যুতের আলোরা রাতভর কেবল সার সার তরল সোনার জ্বলন্ত মিনার তৈরি করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এখানকার প্রকৃতির মতো এই লেকটটাও আচ্তর্যস্দুর। লেকের ওপর দিয়ে সারাক্ষণ হাওয়া আর কুয়াশার রহস্যময় ছোটাঘूটি। ফাণ্ছুন থেকে ভাদ্র পর্যন্ত দক্ষিণে হাওয়ায় পঅ্-বনের মতো ঢেউ তুলে সারাদিন সে কেবলই ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তোলে। আর ঝড় হেঁকে উঠলে যখন লেকের পানিতে কালো অজগরের মতো বিশাল ঢেউ চারধার তোলপাড় করে তোলে তখন আমাদের বাড়ির দোতলার জানালায় বসে মনে হয় আমি যেন লেকের ভেতরকার ওই ঝড়ের সংক্ষুব্ধ্ উত্তাল মাঝখানটায় বসে আছি। আমাকে ঘিরেই ওইসব ভয়াল গোক্ষুরের কোটি কোটি সন্প্ষুব্ধ ফণার উন্মাদনা। যখন ঠিক ঝড় ওঠে না কিন্তু বলদৃপু হাওয়ায় লেকের পানিতে সাদা মাথাওয়ালা কোটি কোটি কালো ঢেউ জেগে ওঠে তখন এই মৃত অসহায় জলাশয়ের সঙ্গে অনেকদিন আগের সেই উদ্ধাত নদীর রক্তসম্পক্ক ধরা পড়ে যায়।

আমাদের লেকের হাওয়াদের মতিগতিও এই জায়গাটার মতোই, অযুত। ঢাকা শহরে অন্যসব জায়গার হাওয়াদের থেকে এ একেবারেই আলাদা। ফাল্দুন থেকে ভাদ্র পর্যন্ত

দক্ষিণ আর দক্ষিণ-পুবের অবিশ্রান্ত হাওয়ারা আমাদের সারা বাড়িটায় হল্মা করে বেড়ালেও ভাদ্র আপিব আসতে না আসতেই একটা অলক্ষ্য পট পরিবর্তনের পালা শুরু হয়। তখন অনেক আগের পালিয়ে যাওয়া উত্তুরে হাওয়ারা আগের জায়গা দখল নেবার জন্যে বর্শা উচিয়ে লেকের উত্তর দিকে দল বেঁধে এসে দাঁড়ায়। তখন আমাদের লেকের শিশু গাওয়ারা কোন দলে যাবে ঠিক করতে না পেরে গালে হাত দিয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত গুম হয়ে বসে ভাবে। ওই দিনগুলো আমাদের জন্য সারা বছরের মধ্যে সবচেফ়ে বিমর্ষ সময়। গুমট গরমে আমাদের এই ছোট্ট এলাকার কোথাও নিষ্বাস নেওয়ার মতো এতটুবুূ ছাওয়া থাকে না-ইউক্যালিপটাসের পাতাগুলোও যেন নড়াচড়া করতে ভুলে যায়। রাতে লেকের নিষল অপলক পানিতে রাস্তার আলোগুলো আয়নার মতো নিটোল অবয়বে ধরা পড়ে। এরপর বেশ কিছুদিন উন্তুরে আর দকিশে হাওয়ার মধ্যে একট্ট বিবাদ চলার সময়। প্রথমে উত্তুরে হাওয়া দক্মিণের বাতাসকে বিমানবনদদের ওধার পর্যন্ত পিছু হািিয়ে লেকের ওপর দিয়ে বইতে শুরু করে। কিন্তু সে নেহাতই দিন কয়েকের জন্য। দক্ষিণে হাওয়ারা তাদের ছত্রভঙ সৈন্যদের ডেকে জড়ো করে ফের বড় আকারের আক্রমণ চালালে উত্তুরে ছাওয়ারা পিছু হটে তুরাগ নদীর ওধারের বিশাল বিলটার পদ্মবনে, পরাজিত দুর্যেধনের মতো, লুকিয়ে থাকে। এমনিভাবে বারকয়েক ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার পর দক্ষিণে হাওয়ারা পচাদ্পসরণ করে একসময় লেক থেকে চার প্ঁাচ মাসের জন্যে বিদায় নিয়ে চলে যায়। অনেকদিন আর তাদের কোনো খবরই থাকে না। উত্রুরে হাওয়ারা তখন একপাখায় শীত আর অন্য পাখায় শিশির কণা নিয়ে আমদের এই বসতিতে অতিথি পাখিদের সঙ্গে সারা শীতের জন্য বাসা বাঁধে।

यদি বৃষ্টির অবিব্বাস্যরপপ দেখতে চাও তবে আমাদের এই ছোট্ট বাড়িটায় এসো। দেখবে কীভাবে দিগন্তকে বাপসা করে অপরপ বৃষ্টিপরীরা হালকা খুশিতে তোমাকে পার হয়ে চলে যাচ্ছে। এখানকার বৃষ্টি আসাটা যেমন অপরুপ তেমনি অভ্ভুত। এখানে একা দাঁড়িয়ে থাকলে তুমি দেখবে বৃষ্টির বিপুল কালো মেঘ, এখানে এসে পৌছোবার আগে, আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের বিশাল প্রান্তরটার ওপর আনত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বহুফ্। তারপর হঠাৎ চোvের এক ঝোঁট পানি তোমার কপোলের ওপর টুপ করে ঝরিয়ে গাঢ় অভিমানে চুপ করে আছে আরো খানিকটা সময়। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারলে দেখবে অনেক্ষ্ণ পর ঝরবে আরেক ফোঁট।। তারপর একসময় শালুক, পানিফল আর রক্ুপদ্রের ঠোঁট ভিজিয়ে সারা পৃথিবীর ওপর বিরতিছীন ঝরতে থাকবে। এইসময় যখন রাস্তাঘাট জনশৃন্য, রিকশাওয়ালারা এবটানা অনেকক্ষণ ভেজার পর হাল ছেড়ে বিমর্ষ মুখে বিদায় নিয়েছে কিং্বা রাস্তার পাশে গাছছর নিচে কাকের মতো অবোরে ভিজছে, জরুরি কাজে অগত্যা বের হওয়া দুএক জন নিঃসস্গ পথচারীর আচমকা তীক্ষু চিৎকার আর ক্ষিপ্র গাড়িগুলোর পানি ছিট্য়্যে চলে যাবার বিরস শব্দ ছাড়া কিছুই কানে আসছে না, তখন তুমি এখানে, এই ঢাকা শহরের মাঝখানে বসেই মধ্যয়গের বাহলাদেশের আর্ত আক্রান্ত জগৎকে দেখতে পাবে-সেই জগৎ যেখানে এমনি অবিরল

বর্ষ্ণধারার নিচে সমাজ সভ্যতা লুপ্ত, জনজীবন বিপর্যষ্ত, রাস্তাঘাটে মানুষ্রে দেখা নেই, কেবল সেই একট্টানা বিচ্ছিন্নতার ভেতর প্রেমিকার নিঃসগ একাকিত্বের গুমরে ওঠা বিরহবেদনার সুর কেঁপে কেঁপে উঠছে:

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।
यদি সোনালি দৃষ্টি দেখতে চাও, রাতে এসো। আমাদের নির্জন বারাদ্দায় বসে চারপাশের ছড়িয়ে-থাকা স্নিঙ্ধ বিদ্যুৎবাতির আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা সোনালি বৃষ্টির অঝোর নারীকে দেখতে পাবে। দেখবে আশপাশের প্রতিটি নাইটপোস্টের বিচৃর্ণিত আলোর ভেতর, প্রতিটা বাড়ির গেট আর দরজা বা জানালা দিয়ে ছিটকে-পড়া স্নিগ্ধ আভার সৌন্দর্যলোকে, পানি থেকে উঠে আসা বিচ্ছুরিত আলোকৃকণার ভেতর সেই বৃষ্টি অবিরাম ঝরে ঝরে সমস্ত রাতটাকে কেমন রোদনরূপসী করে রেখেছে।

घ
একেকদিন পূর্ণিমা সন্ধ্যায় আমাদের বাসার ঠিক সামনে, পুব আকাশে, ডাকাতের মতো বিশাল গোল চাদ ওঠে। সোনার থালার মতো তার বিরাট শরীর গাছপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে একসময় জ্েোরালো আলোয় সবটা উত্তরাকে উপচে দেয়। আমি তখন বড় বড় গাছের ছায়ায় অস্ফুট রূপের পরীদের সারাটা এলাকা জুড়ে হেঁটে বেড়াতে দেখি। পাতাদের খসখস আওয়াজের সাথে তাদের অপার্থিব কথ্থাবার্তার শব্দ টের পাই। এইসব রাা্রিতে একেক সময় লেখার কথা পুরোপুরি ভুলে ছদের উত্তাল ছাওয়ায় আপ্পুত জ্যোৎস্নাধারার নিচে আমি সারারাত শুয়ে থাকি। সারারাত জ্যোঙ্মা আমার শরীর প্রত্ত্গ প্রাণকোষ ভিজিয়ে নির্জনে ঝরে ঝরে আমার সারা অস্তিত্বকে জোছনাস্নাত করে তোলে। একেকদিন ঘুম বেশি হয়ে গেলে আকাশ থেকে চাঁদ লুকিয়ে ডুবে যায়। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে চারপাশের সেই চন্দ্রালোকিত রাতটাকে তখন আর দেখতে পাই না। টের পাই আমার জোছনাভ্জা শরীর সেই স্নিগ্ধ ফুটুফুটে রাতটি হয়ে যেন ছদের আকাশে শুয়ে আছে।

প্রকৃতির নিচে এই বাড়িতে এমনি শুয়ে থাকাটা সত্যি অফ্ভুত। একদিনের একট্ট ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের নিচের তলার সিড়ির ধারে বোগেনভেনিয়ার এব্টা চারা বুুেছিলাম ছ সাত বছর আগে-গাছটা দেতলার বারান্দার ধারঘ্ঘেষে ছাদ পর্যন্ত উটে গিয়েছিল। সারা বছর অফুরন্ত ফুল থাকত গাছটায়। ফুলের মরশুমে সারাট গাছ ফুলে ফুলে এমনি ভরে যেত যে গাছের পাতাই আর দেখা যেত না। গাছটাকে তখন ফুলে ফুলে ভরে-থাকা কোনো অপরপ মেয়ের মজো লাগত। গাছটা থেকে একটা দুটো ফুল, চুপে, নিজেদের এতটুষ্ূু টের পেতে না দিয়ে, কেবলই ঝরে যেত, বারাদ্দার ওপর। একদিন রাতে ঘটেছিল সেই অবিব্বাস্য ব্যাপারটা। আকাশে সোনার থালার মতো পূর্ণিমার বিশাল গোল চাঁদটাকে উঠে আসতে দেণে গাছের পাশের ছোট্ট বারাদ্দাটুক্রেতে আমি নিজ্েের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একসময় ঘুম ভাঙতেই দেখি সারারাত ধরে ছোট ছোট অজস্র গোলাপি ফুল

আমার ওপর টুপ ট্ম কেরে ঝারে আমার সারাটা xরীররক ফূলের নরম ভালোবাসায় ঢেকে রেখেছে। আমার মৃহুর দিন্নও যেন ফুলেরা ঝরে 小রে আমার শরীরঢটাকে এমনি অপলক আদরে তরিয়ে রাধ্য।

বছুর দেড়েক হল শহর পেকে বাস উঠিত্যে এ বাড়িতে আমরা এসেছি। এরই মধ্যে


 শাওয়ার, মাধ্বীলত, বূघ<োলত, বোগেনভেলিয়া এইসব। বাড়িতে জায়গা কম বলে ফ্নগাছ বেশি নেই-দু তিনটা কামরাঙ, ডালিম আর গোট দুই সাদা করমচ। সবুজ করমচার গায়ে পাক ধরালে তাদর বাইরের দিকটা লালাঢ-কালো আর ভেতরটা তজা



 সেগুলোকে তখন ফল্ল না বলে ফু বলঢেই আমার বেশি ভালো লাগে। ফল্न নেই এমন গাছ গোট চারেক। চার পাশ্ল না-ছড়িয়ে নিচের দিকে নুফ্রে-পড়া ডালপাতঅয়ালা দেবদারু-এব্টা আরারটা থ্থেে হত দলেক দূর দূরে-বাসার ঠিক সামনেটায় সার
 বছর দলেক হন এই প্রজাতির দেবদারু ঢকায় এলেছে। গত্বার বাসার পেছনদিকে লাগিয়্যেছিলাম একটা লেগুনাছ। नিচের দিকে ডালপালা ছেঁটে দওওয়ায় সয়াটের মতো


 বেশি জায়গায় এই জাতের কাঠ্যালতী আমার চোখে পড়ে নি। যখন ফোটে তখন দুধ্রে মহো রাশ রাশ ফুলের সাদ বড় থোকগুল্লে গাছের ভেতর থেকে মুখ জাগিয়ে কালাচ স্বুজ পাতার জগঙ্কে আলো করে রাধ্য।
आমাদ্দর বাড়ির প্লটটা ছেট-মাত্র সাড়ে তিন কঠঠার। এরই ওপর মাত্র এক কাঠার ওপর আমাদ্রে ছেট্ট দোতনা বাড়ি। এই বাড়ি সম্বক্ধে এত উদ্নেলিত কথা লশানার পর এর আয়তনের অসশ্মানজনক তুচ্ছত হয়েতে অনেকের কাদে করুপার বিষয় হয়
 সে তে নেহতই আমার নিজস্ব ভালোবাসার ক্থ। আমার একক স্বপ্নের গন্ম। এই রূপ দেখতে পাওয়ার জন্য রাজপ্রাসাদ, নহর আার গোলাপজ্জলের खোয়ারার দরকার নেই। जাঙা কুঁড়েরের থেকেও অনেকে এমনি অপা|্থি কিছু দেখতে পারে। আমার নিজের চো দিয়ে বাড়িটীর বে অনবদ্য রূপ দেখে আমি অবাক হয়়ছছিলাম এ তারই ক্थ।

পৃথিবীর আর কারো সাথে তো এর মিল হবে না।
আমাদের বাড়ির সবচেয়ে রাজকীয় বৈভ্বটির কথা দেখছি গন্পের ফাঁকে বাদই পড়ে গেছে। "ছঁা, সেই বিশাল বটগাছ। বটগাছটা আমাদের জমির ওপরে নয়। এমন বিশাল একটা বটগাছ কী করেই-বা আমাদের এই ছোট্ট জায়গাট্রুকুর ভেতর থাকতে পারে।

আমাদের বাড়ির ঠিক মুখ্াামুখি লেকের উল্টো ধার জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বটগাছাঁ। দিনেরবেলায় যতবারই আघরা নিচতলা শেকে কাঠের সিড়ি দিয়ে দোতলায় যাই ততবারই সিড়ির বাঁক ঘুরতেই লেকের উজ্জ্ঘল জলে ছায়া-ফেলা স্নিগ্ধ সবুজ বিশাল বটগাছটাকে দেখতে পাই। গাছটাকে এতবার দেখেছি তবু সিড়ির বাঁক ঘুরতেই যখন গাছটার স্দুর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আর পরাক্রান্ত চেহারাটা জ্যোতির্ময় আবির্ভাবের মতো চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায় তখন মনে হয় কী সামান্য ব্যবধানে কত অপরিমেয় এবটা পৃথিবী এতক্ষণ অপচয় করে চলছিলাম। গাছটাকে দেখলেই জীবনের কাছে কৃতজ্ঞ হতে ইচ্ছে করে।

আমাদের বাড়িটা ছোট। তবু এর ভেতর রয়ে গেছে এক বিরাট চরাচরের উপস্থিতি। বাড়িটার যেকোনো জায়গা থেকে উত্তরে দক্ষিণে কয়েক মাইলের এক প্রাকৃতিক লীলাজগৎ দেখতে পাই আমি। বটগাছটার মতো এ জগৎটাও আমাদের নয়। তবু ওই গাছের মরো একেও আমি আমাদেরই মনে করি। এ বাড়ি থেকে প্রতিনিয়ত আমরা যা দেখতে পাই, ভালোবাসতে পাই, দেখে অবাক হবার অধিকার পাই সে তো আমাদেরই সম্পত্তি। মালিকানার দাবি করে তাকে কেউ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

ङ
আমাদের চেয়ে হাজারগুণ ধনী মানুষ আছে আজ ঢাকা শহরে, প্রাসাদের মতো উঁচু বিশাল বৈভ্বদীপু সব ঘরবাড়ি তাঁদের। এক-একটা বাড়ির চোখ ধাঁধানো জলুসের বহর এমন অবিব্বাস্য যে মনে হয় টাঁাকের পয়সা খরচ করে অযথা তাজমহল দেখতে আগ্রায় না গেলেও চলবে। কিন্তু ঢাকা শহরের মতো এমন জায়গায় প্রকৃতির এমন মনোরম স্নি্ধ্থ বুকের ভেতর এমন নিবিড় একটা বাড়ির ভাগ্য তাদের কজনারই-বা হয়েছে। আমরা কপর্দকশূন্য মানুষ, কিন্তু ও’ হেনরির ‘উপহার’ গল্পের বে গরিব নায়িকা বিবাহবার্ষিকীতে উপহার দেবার জন্যে তার দীর্ঘ সোনালি অলকগুচ্ছ বিফ্রি করে তরুণ স্বামীর সোনার ঘড়ির জন্যে সোনার চেন কিনে এনেছিল আর একই সময়ে যে কপর্দকমূন্য স্বামী উত্তরাধিকার সূত্রে পাতয়া নিজের ঘড়িটা বিক্রি করে স্ট্রীর সেই ঘন কেশদামের জন্যে একটা সোনার চিরুনি কিনেছিল তাদের চেয়ে আমাদের পরিতৃপ্তি কম কিসের! নিয়তি আর সব জায়গায় আমাদের প্রতারিত করেছে কেবল এই জায়গাটুকু ছাড়া। ভালোবাসার দুই হাত উজাড় করে, ‘প্রাপ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে’ আমাদের আকষ্ঠ দিয়েছে সে। রবীদ্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘ধন নয় মান নয় একটুটু বাসা/করেছিনু আশা। আমাদের বাড়িটা

রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের সেই একটুফু বাসা।
আগেই বলেছি আমাদের প্লট ছোট। বাড়ি আরো ছোট। তবু এতেই আমি কৃতার্থ। প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি আমি পেয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি বাড়ির ব্যাপারে ভাগ্য আমাকে সত্যি সত্যি আনুকুল্য দেখিত্যেছে। আমরা যারা সারাজীবন রবীদ্দ্রনাথ্থর ভাষায় ‘অনাদরে অবহেলায়’ গান গেয়ে যাই, তাদেরকে রক্তাক্ত বর্শায় w্মতবিক্মত করার মানুষ্রের যেমন অভাব হয় না তেমনি আবার ভালোবাসার মনুষও বেশ কিছু থাকে। যারা অপর্যাপ্ত বিত্তশালী তাদের সঙ্গে আমাদের—পাথেয়হীন নিঃস্ব এইসব মানুষের—পার্থক্য এখানটাতেই। টি এস এলিয়ট হয়তো সঠিকভাবেই লিখেছিলেন এই পার্থক্যের কথা। ওদের খানসামা আছে বন্ধু নেই, আমাদের বন্ধু আছে খানসামা নেই (They have butlers and no firends, we have friends and no butlers.)। এই বন্ধুরাই আমার পাথেয়। এরাই সাহায্য যুগিয়ে, উৎৎাহ দিয়ে, ঠেলে, ধাক্কিয়ে প্রায় গায়ের জোরেই শেষ করে দিয়েছিল বাড়িট। সেদিক থেবে প্রকৃতপক্ষে বাড়িটা তাদেরই। আমি তাদের ভালোবাসার দখলদার কেবল।

আমি বাড়ি বানিয়েছি শুনে আমার পরিচিতেরা চমকে উঠেছিন। আমার কাছ থেকে তারা সবরকম সাফল্য প্রত্যাশা করেছে, কিন্তু এটা করে নি। আমারও মনে হয় সম্রাট শাহজাহানের তাজমহল বানানোর চাইতেও আমার বাড়ি তৈরির ব্যাপারটা হয়তো বিস্য়কর। শাহজাহানের পৃর্বপুরুষের অর্জিত মণিমাণিক্যের রাজকোষ ছিল, স্ট্রী আর নিজের স্মৃতিকে ‘কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্রল’ করে রাখার উচাকাক্ষা ছিল। কিল্তু আমার ? না উৎসাছ, না সাশ্রয়, না সাধ্য। উপরন্তু আমি ছাড়া পরিবারের সবাই ছিল এর বিপক্ফে। বন্ধুবান্ধবদের সবার ভালোবাসাতেই এ সম্ভব হয়েছে। যে যা চায় পৃথ্বীতে তাই সে পায়। আমি পৃথিবীর কাছে বিত্ত চাই নি। রাজ্য সায্রাজ্য রাজদণ্ড প্রতিপত্তি প্রত্যাশা করি নি, আমি সবার হ্দদ্যের কাছে ছোট একমুঠো ভালোবাসার মতো এতটুকুু জায়গা চেয়েছিলাম। আমি তা পেয়েছি। সে ভালোবাসা খুশি হয়ে এই বাড়ি আমাকে উপহার দিয়েছে। একে তাই আমি বাড়ি না বলে ভালোবাসাই বলি। তবু আমি জানি এ বাড়ি নিয়ে আমার বিপদ আছে। রবীন্দ্রনাথ্থর একটা গানের লাইন মনে পড়ে : ‘চিরদিন আমি পথ্থে নেশায় পাথেয় করেছি হেলা পাথেয় উপ্পেক করেছি আমি। অবহেলিত পাথেয় আজ হোক কাল হোক তার প্রতিশোধ নেবে। আমি জানি আমাদের দেশে যারা আনল্দের অহহকারে বাচ্ত্বকে তাচ্ছিল্য করেছে তাদের জীবনের দুংঘময় বিপর্যয়ের চেয়ে আমার পরিণতি এতটুকু আলাদা হবে না।

বাড়ি তৈরির আগের আর পরের বারোটা বছর কেন্দ্রের কাজে আত্মবিস্মৃতের মতো কেটেছে আমার। সেই স্বপ্নস্রস্ত পৃথিবীতত এই বাড়ির অস্তিত্ব আমার চেতনা থেকে প্রায় অবলুপু হয়ে গিয়েছিল। ভাড়াটেদের অনেকেই এই অভাবিত সুযোগ হারাবার মতো নির্বুদ্ধিতা দেখায় নি। সবাই মিলে প্রায় কয়েক বছরের ভাড়া অদেয় রেখে বিভিন্ন সময়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে।


 করে এই টালা দিতে না পারলে বাড়ি বেথত হয় যাবে। কিষ্ু আমার রোজগার কেথায়? বছরের ওপর হল আমি চাকরি ছেড়ে বলে আহি। ম্মধীন অনল্দ নিজের ইচ্ছায় কাজ করে ক্মবেশি রোজগার করতে আমার আপত্তি নেই। जাকে আমি ঢাগ্যের উপহার বালই মান করি। आমি জানি, টাকা জীবনেন জন্যে খুব দরকারি। কিল্দু কেবল
 নিজেকে জসম্বব ছেট মনে হয়। আমার হাত-পা ভেঙে শরীর খুলিয়ে আলে, ভেতরাঢ


आघি জানি, টাকা রোজগার আমাকে দিয়ে হবে না। এ পৃথিীতত জীবন মাত্র এক্বার। টাকার পাত্য একে অম্ণীল উৎসর্গে কেনো মান নেই। পাত্য়াকে আমি তচ্ম্লি্য করে অপমান করেছি, তার প্রতিশাধ আমি এড়ি্য় যেতে পারব না। আাজ হোক, কাল হেক, এই বাড়ি డ্রোক হয়ে যাব। আমার চেয়ে অনেক বিত্তশানী কোনা মাুষ এসে কিনন নেবে আমাদদর এই শদ্যময় বাড়ি, যাকে দূর থেকে সোনালি ম্যেচাক বলে ভুল হয় আমার। লে কিনে নেবে দেত্লার সব নিসর্গবেষ্টিত ঘর-এর হঙ্য়ায়-
 মরো বিশাল গোল চাঁদ, সবকিছু। কিতু যে অলৌকিক রুপের জগেকে প্রতি পলে আমি এখান প্রত্যক করেছি, ঢ সে কোনোদিন কিনতে পারবে না। বাল্লাদেশ ব্যাফকের

आমাদর বাড়ির এই রূপের জগে यদি লেখচে চাও, আমি এই বাড়ি থেকে চলে যাবার आตেই এখান এc্সে। না হলে, পরে, আমার এইসব বর্ণনা পড়ে তুমি এলে এখানকার


 তারপর হতাশার ম্বরে একসময় বলবে, আপনি কোন জায়গার কহ্থ বলাছে ঠিক বুমাতে পারছ্ছি না তে। এ এলাকায় এমন কোনো জায়গার ক্थা তো ক্থনো শুনি নি।

যা কেবল আমার এবলা ভালোবাসা আর স্বপ্ন দিফ্যে গড়ে ডোলা তার ঠিকানা অন্য ঘানুष্বের তো জানা থাক্বার ক্থা নয়! ${ }^{*}$

১৯৯区

[^9]
## ज न्या न्य

## নিউইয়র্কের আড্ডায়

হাসান ফেরদৌসের লেখা ‘নিউইয়র্কের আড্ডায়’ পড়লাম। লেখাটা সুলিখিত, চিত্তাকর্ষক। নিউইয়র্কে হাসান ফেরদৌসের বাসায় রাতভর আড্ডার যে স্মৃতিটা মাথা থেকে হারিয়ে যেতে বসেছিল, লেখাটা পড়ে সেই রাতটাকে আবার চারপাশে সজীবভাবে অনুভব করললাম। আড্ডার আনন্দময় ঝগড়াঝাঁাটির প্রতিটা সপ্রাণ কঠ্ঠস্বর যেন কানে এল ।

পরপর দু-রাত ধরে চলেছিল আড্ডাট, প্রতি রাতে কম-সে-কম সাত ঘন্টা ধরে। এর পরেও অনেকের অনেক কথা না-বলা থেকে গেছে। চাইলে আড্ডা চলতে পারত আরও দুই কি তিন রাত, তাত্ও শেষ হত কিন্না কে জানে। একটা ব্যাপার নিয়ে এভাবে চৌদ্দ-পনেরো ঘট্টা ভ্যাজোর ভ্যাজোর করে যাওয়া সোজা নয়। কিন্তু আমাদের কাছে ব্যাপারটা আদৌ কষ্টকর মনে হয়নি, বরং খুবই তাজা আর উত্তেজনামধুর মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল উৎসবরাত্রির মতো উপভোগ্য। যেন, দরকার হলে, এই আনন্দ আর উত্তেজনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে আমরা এমনি আরও অনেক রাত জেগে কাটাত পারি।

কেন মনে হয়েছিল? সাধারণ কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক বাধলে হয়তো এতখানি উত্তেজনা জাগত না। কিন্তু বিষয়টা ছিল আমাদের সবার জন্যে এক জীবন-মরণের ব্যাপার । তা হচ্ছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। বিষয়টার সঙ্গে আমাদের এই বিশাল জাতিটার বাঁচা না-বাঁচা, বিকাশ বা লুপু-হওয়া-এসব এমন নিয়তির মতো সম্পৃক্ত যে এই তর্কে রণে ভঙ দেবার অবকাশ নেই।

দু-রাত ধরে উত্তেজিত তর্ক হয়েছে, কিন্তু এর পরিবেশশন সৌহার্দ্য ও অন্তরঙ্গতা এক মুহূর্তের জন্যেও নষ্ট হয়নি। প্রচণ আবেগ নিয়ে কथা বলেছে সবাই, কিন্তু তা বলেছে আবেগময় ও যুক্তিপৃর্ণভাবে, উত্তেজনাকে সুবিন্যস্ত করে, গুছিয়ে গুছিয়ে। হাসান ফেরদৌস ‘নিউইয়র্কের আড্ডায়’ লেখাটাও লিযেছে একইরকম সৌহার্দ্যপূণ্ণ রম্য৩গ্গিত। দু-রাতের মধ্যে একবার তাকেই বরং একটুখানি খেপে উঠতে

দেখেছিলাম, এছাড়া তেমন আর কোনো অঘটেন ঘটেনি। এতগুলো উত্তেজিত বাঙালি এমন পরিপাটিতাবে ঝাগড়া কী করে করল অনেকবার जা ভেবেছি। দেশে থাকলে পারত কি? এ কি আহেরিকন গণতন্ত্রের প্রভাব, নাকি বক্জাদর বয়স চক্লিশ ণেকে


 ও মিস্টার হাইড। নাটক ভাঙ্লে প্রেক্ষগদ্হর কাছাকাদি একটা রেস্তেরাঁায় আমাকে ড. আতিউর রহমান আর নিউইয়ক্কে সোনালী ব্যাচ্টের জেনারেল ম্যানেজার মোশাররফ হোেনেনের হাত আমাকে সোপদ কৃরে বাড়ি ফির্রে গিল্যেহিন। কথা ছিল আมরা তিনজন হাডসন নদীতে নৌ-বিशার সেরে চলে আসব ওর বাসায়। সেখানে
 আতিউর बেকে যাবে হাসান্র বাসায়। ওখানইই ও উঠ্ঠেছ।

এখানে বলে রাখা ম্যেে পারে মে হাসান, মোশাররক এবং আতিউর তিনজনই বলতত গেলে আমার ছাত। গাসান আমার অত্যत্ত স্নেহাশ্পদ ছার্রchর একজন,
 মোবী ও অকালপ্রয়াত খান মোহ্ম্মদ ফারাীী এবং হয়দার আলী খান ছিল ওর
 মতোই প্রাণবন্ত। মেশাররফফ আরও আগের, উনিশশ একষট্টি সালে আমার মুন্ীীগ্জ
 ছোট নয়, কিন্তু উৎসাছে আর উদ্যম্ ভরপুর। মনের এই তারুণ্যু দিয়ে জীবনকে ও গভীরতাবে ভালোবাসে বনেই জীবনের क্য়্রে দিকে তাক্যে ও তলে তলে কষ্ঠ
 রেখাগুলোর ঘাতক আদল হয়ত ওকে বির্ষ করে তোলে।
 আগে আমাদ্রে তিনজনের এবটা গ্রূপ-ছবি তুলেছিল বোটেরই একটা ময়়; শর্ত ছিল ছবিটা ভালো লাগলে তবেই আমরা নেব, না লাগলে না, এতে কারো কিছू বলার नেই। ছবি প্রিন্ট হলে ম্যেটি ছবিটিকে আমাদর দেখাত নিয়ে এল। ছবিটা ভালো
 निচ্র দিকে, आতিউরের চকচচে মাথাটা চুলের ফাঁক দিয়ে অকিত্যে রয়েছে, মোশাররফের অবश্থীও আলাদা কিছू নয়। ত্বু আমি আর আতিউর নতজানুচিত্তে
 ঊঠল, অসুস্থ হয়ে পড়ন। বারবার বলতে লাগল, 'না না একদমই আমার মতেে হয়নি।

একদমই না।’ আমি টিপ্পনী কেটে বললাম, ‘জানো আতিউর, ও নিতে চাচ্ছে না কেন ? ওকে উত্তমকুমারের মতো লাগছে না বলে।’ বলেই সশব্দে হেসে ব্যাপারটাকে হালকা করে দেবার চেষ্টা করলাম।

বছর চারেক ধরে সোনালী ব্যাষ্ষকর মাধ্যমে আমেরিকার বাঙালিদের দেলে টাকা পাঠাতে বিপুলভাবে উৎসাছী করে তুলেছে মোশাররফ, গত ছয় মাসে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে একশ পঁচিশ মিলিয়ন ডলারে।

আতিউর আমার সাক্ষাৎ-ছাত্র নয়, ছাত্রপ্রতিম, ছাত্রবয়স থেকেই আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেই সৃত্রে প্রথম পরিচয়ের সময় থেকেই স্যার বলে ডাকে। বলিষ্ঠ, ইতিবাচক, আবেগয় প্রকৃতির আতিউর বাং্লাদদশের অমিত সষ্তাবনায় বিষ্বাস করে।

আমরা হাসানের বাসায় ফিরে আসতেই টুকিটাকি বিষয় নিয়ে গল্পের আসর জমে উঠল। বিশেষ করে নৌ-বিহারের সময় আমাদের পাশের টেবিলের মেয়ে দুটোকে লেসবিয়ান বুঝতে না পেরে আমাদের একজন তাদের মন জয় করার জন্যে কীভাবে ফূরযুরে প্রজাপতি হয়ে উঠেছিল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই, লেসবিয়ান জানার পর চুপসে গিয়ে বেলুন্নের মরো কাৎ হয়ে শুয়ে পড়েছিল নিজের চেয়ারের একপাশ্সেইসব সত্যি-মিথ্যা গল্প নিয়ে থেকে-থেকে হাসির হুপ্লোড় উঠতে লাগল।

অবস্থা যখন রীতিমতো জমজমাট ঠিক তখন গাড়িতে করে হাজির হল বুলবুল, ওর স্ত্রী মাহফুজা আর জাসির। ওরা এসেছিল আমাকে নিয়ে যেতে। জাসির বেশ কয়েক বছর আমেরিকার সবচেয়ে বহুল-প্রচারিত বাংলা পত্রিকা ‘ঠিকানা’য় সাং্বাদিকতত করেছে, কিছুদিন থেকে আহসানিয়া মিশনের হয়ে কাজ করছে। অসম্ভব উদ্যমশীল জাসির। মৃদুভাষী, মুখ্ের ওপর নিষ্পাপ হাসি বিছিয়ে-রাখা, কৌতূহলী চোখের জাসিরের ব্যক্তিত্বে এমন কিছু আছে যা আশা ও আস্থ জাগায়। বাংলাদেণের ভবিষ্যততর ব্যাপারে ওর ভেতরকার আশাবাদ নিরষ্ফুশ। নিউইয়র্কে আমি ছিলাম জাসিরের অতিথি, কাজেই ওখানকার স্বষ্পকালীন প্রবাসের দিনগুলোয় ওই ছিল আমার আসল বস, আমার দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত। আমি কখন কোথায় যাব, কী খাব, কার সঙ্গে কতক্ষণ থাকব তা ওর ধমকেই নির্ধারিত। ওকে গাড়ি করে নিয়ে এসেছিল বুলবুল, বিষ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আবৃত্তি কর্মসূচিতে একসময় অংশ নেয়া আমার একান্ত প্রীতিভাজন ছাত্র। অনেক বছর বিধ্ধসাহিত্য কেন্দ্রের নারায়ণগঞ্জ শাখার সংগঠক হিশেবেও দায়িত্ব পালন করেছে সে। কর্মঠ আর অফুরন্তরকমে উদ্যমশীল বুলবুলের সদাপ্রফুম্ম আন্দময় চেহারা মনের ওপর স্নিগ্ধতা ছড়ায়। মাহফুজাকে আগে দেথিনি, কিন্তু ভালো লেগেছিল প্রথম দেখাতেই। চটপটে, উৎসাহী মেয়ে মাহফুজা, সবকিছূর ভেতরেই একটা সহজ আনন্দ খুঁজে পাবার ক্ষ্া আছে ওর ভেতরে।

আড্ডা চলছিল বেশ ভালোভাবেই, হঠাৎ বাংলাদেশ সম্বন্ধে হাসান কী এবটা

খ্থেচসদেওয়া কথা বলতেই সবাই যেন দপ করে জুলে উঠল। আমি কেন হাসানের বিপক্ষে গেলাম，তার একটা ছোট্ট ভূমিকা প্রথমে দিয়ে নিতে চাই। না হলে কেন সেদিন ঐ বিষয় নিয়ে অমন শিশুর মতো ঝগড়া করেছিলাম তা বোঝানো যাবে না।

খতিয়ে দেখতে গেলে বলতেই হয় যে হতাশ হবার মতো বহু দুংখজনক ব্যাপার ঘটে চলেছে আজকের বাল্লাদেশে। অবিরত এবং প্রতিকারহীনভাবেই ঘটছে। দেশের ভেতরে যাঁরা আছেন，এই নারকীয় কাণ্ডকারখানা দেখেশুনে তাঁদের পক্ষেও আশাবাদী থাকা সম্তব হচ্ছে না। দেশের বাইরের বাঙালিদেরও একই অবস্থ। আজ বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি চপ্মিশোত্তর মানুষই কমবেশি নৈরাশ্যের শিকার। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের ওপর আজ প্রতিমুহূর্তে বেসব মানবেতর নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে，সেসবকে যৌবনের স্বপ্নচারিতা এবং দর্পিত শক্তি উপেক্ষা করা গেলেও，খুব বেশিদিন সহ্য করা যায় না। চন্মিশ পেরোতে－না－পেরোতেই সেইসব নির্যাতনে ফ্কতিক্ষত হয়ে মানুষ এখানে ক্ষয়ে যায়，তার স্নয়ুক্ষ্মতা নিষ্রি⿰亻৷ আর অবসন্ন হয়ে পড়ে। মুখে জেগে ওঠঠ নৈরাশ্য আর নেতির সুর ：‘হবে না হবে না সাহেব，কিছুই হবে না। চেষ্টা করে দেখতে পারেন，একসময় নিজে থেকেই সটটেে পড়বেন। এদেশের আর কোনো আশা নেই， বুঝলেন，এখানে এমনি করেই সব চলবে，চিরকাল এমনি করেই ．．．＇এভাবেই জীবনের পরবর্তী দিনগুলোয় মানবজন্ম এবং মাতৃভূমিকে অভিশাপে ক্লেদাক্ত করে জীবন শেষ হয়ে যায় সবার। দাউদ হায়hারের ‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ—এই হীনমন্যতাবোধক উক্তির মধ্যে আমাদের দেশের মানুষ আজ জীবনের এইসব অর্থহীনতার সর্বজনীন প্রতীক খ্যোে।

দেশের সবখানে সারাক্ষণ যেভাবে অপ্রতিহত দস্যুবৃত্তির মহেৎসব চলছে， সবরকম শ্রেয়োবোধ ধুলোয় একাকার，রাজনীতিসহ জাতীয় জীবনের প্রতিটি অগন পুরোপুরি অরাজক，কোথাও কোনোরকম আশার আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না； এতে হতাশা আসতেই পারে। তবু চারপাশে নৈরাশ্যের এতসব জ্অলজ্রলে ছবি চোখের সামনে রেথেও，হতাশার কোটি কোটি দীর্ঘষ্বাস কানের পর্দায় গেঁথে নিয়েও আজও আমি বাংলাদেশের ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশাবাদী। যে যাই বলুক，আমার বিব্বাস， গত পঞ্চাশবছরের বাল্লাদেশের জাতীয় জীবনের সামগ্রিক চিত্র আসলে এক অপ্রতিহত বিশাল অগ্রযাত্রার চিত্র এবং এই যাত্রা অবারিতভাবেই এগোচ্ছে।

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন বাং্লাদেশ ছিল অনাহার，অশিক্কা，রোগ－লোক－ দারিদ্র্য দীর্ঘবাসবিধ্রু এক অসহায় বিশাল পল্লিগ্রামের নাম। গাছপালা－ঘেরা সবুজ গাঢ় পরিকীর্ণ স্থবিরতার ভেতর পৃথিবীর আদিম অন্ধকার যেন চিরকালীন পাখা বিস্তার করে এই দেশকে নিষ্ধিতিহীন বিমর্ষতার নিচে ঢেকে রাখত। সেই প্রাকৃতিক অসহায়তার ভেতর মননুষের জীবনযাত্রা ছিল চলৎশক্তিহীন，নিষ্রি⿰亻় ও জড়। গতি

বা নতুনড্বের কোনো উৎসাহ কোনোখানে লক্ষণীয় ছিল না। জীবন ছিল পরিচিত গতের মন্তর একতারায় গাঁথা। গত দুই সহ্রাব্দের ভারতীয় সভ্যতার নিচল একঘেয়ে জীবনধারার সজ্গে এই একাকার জীবন ছিল প্রায় পার্থক্যরহিত। মফস্বল শহরগুলো ছিল এই বিস্তীর্ণ সবুজ্ের ভেতর থেকে ছোট্ট ঁুচেোলো মুখ উচিয়ে থাকা একেকটা অग্ফুট জনপদের মতো যা রাত্রি নামার সজ্গ সগ্গেই বিপুল পারিপার্ধিক অন্ধকারের নিচে একাকার হয়ে পড়ত।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত আমি ছিলাম পাবনায়। আমদদর বাসা ছিল শহরের গা ঘেষেে গড়ে-ওঠা পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ভেতরে। পৌষের ঠাণা গভীর রাত কনকনে হয়ে জেঁকে বসলে আমরা প্রায়ই ঘুমের ভেতর ফেউয়ের ডাকে সষ্ত্রস্ত হয়ে উঠতাম। তড়িঘড়ি ছাদে গিয়ে দেখতাম কলেজের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া শীর্ণতোয়া ইছামতীর ওধারের বিস্তীর্ণ জগল থেকে জলজ্যান্ত বাঘ ছাঁটতে হাঁটতে আমাদের চোখের ওপর দিয়ে এসে পুকুরের পানি খেয়ে মন্থর গতিতে হেঁটে ছেঁটে ফিরে যাচ্ছে। এতটাই ছিল সেকালের শহর আর গ্রামাঞ্চলের অভিন্নতা। ঢাকা শহরের শেষ বাঘ মারা পড়েছিন প্রায় একই সময়ে, উনিশশ সাতচধ্মিশ সালের দিকে, আজকের বিজয়-সরণীয় পাশে, ঢাকার পুরোনো এয়ারপোর্ট এলাকায়। এখন যে এককোটি মানুষ-অধ্যুষিত বাং্লাদেশের রাজধানী মহানগরী ঢাকা, ১৯৫২ সালে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময়, তারও জনসংখা ছিল মাত্র আড়াই লক্ষ।

আমি যখন স্ক্রুলের ওপরের দিকের ছাত্র, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা তখন ছিল একটা বড় সবুজ মাঠ, মাঝে মাঝে তার ওপর দিয়ে অপ্রশস্ত কিছু রাস্তা। সেই মাঠঠ आমরা ফুট্বল খেলতাম। হঠাৎ মাঠের মাঝখানটায় বড় বড় জানালাওয়ালা একটা তিনতলা আধুনিক ধাচের দানান উঠল। আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম : ঢাকা মহানগরী হয়ে যাচ্ছে। সেই তিনতলা দালান মতিঝিল মীরপুর সাভার হয়ে আজ সারা বাহ্লাদদশকে কী মাথা উঁচু করেই না ছেয়ে ফেলেছে! সেই ছোট্ট শহর ঢাকা আজ পৃথিবীর অন্যতম জনবদুল নগরী। অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলাদেশের দূরদূরান্তেও আজ শহুরে জীবনের পায়ের শব্দ। গত পঞ্চাশ বছরে বালললাদেশের এই বিপুল বিকাশ চোখে দেখার পরেও যদি কেউ বলে বাংলাদেশের উন্নতি হয়নি তবে কি অন্যায় বলা হবে ना ?

এটা ঠিক যে জাপান, সিঙ্গাপুর বা আমেরিকার সজ্গে তুলনা করলে একে কেউ উন্নতি বলবে না। কিন্তু কেন ঐসব দেনের সজে তুলনা করে আমাদের উন্নতিকে আমরা বুঝতে যাব? অবস্থানগতভাবে পুরোপুরি আলাদা দুটি দেশের তুলনা করে একটির অনগ্রসরতাকে মাপার চেষ্টা কি ঠিক? দালানবাড়ির সঙ্গে কি পুকুরের তুলনা চলে? আমাদের দেশের উন্নতিকে যদি বুঝতেই হয় তবে তা বুঝতে হবে আমাদের

অতীতুর সজ্গে বর্তমান অবসাকে তুলনা করে, আমরা कী ছিলাম আর এখন कী
 ও শ্রীইীন এই দেশঢির সজ্গে আমাদ্রর আজকের বিত্তের বিকশশ কতটুঝু হয়োছ তার বিচার-বিশ্লেষণ করেই।
 হতাশাজনক ভাবাট, আxার মতে, সতিই একটা ভুল। স্বাই জানন আমাদের সমাজ্জ বিজ্তের প্রথম পদপাত ঘটেছিল যাটের দশকে, আইয়ুবি উদ্যোগের
 সেই শ্রথম। বিত্রের এই অগ্গযাত্রা, পাকিস্তানি বৈবস্যনীতির মুলে, সাটের দশকে খুব একটা শক্তিশাcী হয়ে উঠতে পারেনি। एসলে এরে পৃর্ণত দেবার প্রয়োজনে বাহ্লাদদশের স্বধীনতার ব্যাপারটি আনিবার্य হয়ে পড়েছিল। আমাদরর আসল বিকাশ
 খুলে যায় কোটি কোটি সুয্যাগের দরোজ, যাটের প্রাथিিক বুর্জ্জেয়া যাত্রার কাছে যা ছিল ম্বপ্নের অতীত। সমগ্র জাতি সেই অন্তरীন সুয্যাগयজ্ঞের অপর


 আর বিবেকশূন্য হতে পারলে জীবনের সব কাম্যগোলাপ ধরা দেবে হাতের মুঠোয়। এ সুযোগ হারালে চলবে না। আর পাওয়া যাবে না। শেভাবেই হেক পাফ্যের নিচে শক্ত্মেে একটা ভিত্তি তৈরি করে নিতে হবে। অনাদিকালের অনাহার, দার্র্যি আর নিঃম্বতার প্রতিকার গুঁজ্জ নিতেই হবে তাকে প্রথম সুয্যাগে।

এजাবেই আমাদ্র জাতির জীবনে প্থথম পুঁজির সূচ্না। কোন্না জাতির জীবনেই

 বিনিময়েই আযরা এই বিজ্তের অধিকারী হহ্যেছি। নির্বিচার জাতীয় ও রাষ্̨ীয় লুঠ্ঠনের ভেতর দিয্রে এই সম্পদ অর্জিত হয়েছছ বলে এখান মৃল্যবোধের ব্যাপারটটিকে পশ্রয়

 সেই খাজনা লুঠু নিত, ঠিক সেভাবই আমাদের জতীয় দস্যুরা গত ভ্রিஈ-भঁয়ভ্রিশ বহর ধরে আমাদের দেশের গরিব মানুষদের জন্যে আসা সারাপৃথিবীর ভিশ্যা-যার অন্য নাম বৈদেশিক সাহযয-নির্বিবেকভাবে লুট করে এই সম্পদের পাহাড় গড়েছ্র। ত্বু মন্ন রাখতে হবে, যেভাবেই হোক, এইসম়্ ওভাবে পুঁষির সূচ্না ঘটিছে বলেই

আজ আমাদের জাতির জীবনে একটা বুর্জোয়া বিকাশের সষ্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গত তিন দশকে জাতীয় জীবনে অনুষ্ঠিত এই নির্বিচার দস্যুতাকে আমি তাই এ জাতির জন্যে একটা বড় ধরনের প্রগতিশীল ঘটনা বলে মনে করি। একটি জাতির প্রথম পুঁজিগঠনের যুগে এই দস্যুতা অনিবার্य, প্রায় বিক্্সসীন বাস্তবতা। ইয়োরোপ এই বিত্তের বিকাশ ঘটিয়েছিল সারা পৃথিবীকে লুঠ্ঠন করে। আমরা ঘটিয়েছি নিজেদের লুঠ্ঠন করে। একটা জাতির জীবনে প্রথম পুঁজির এই সূচনা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । এ না হলে একটা জাতির শুরুটাই হয় না। এই পুঁজি দিয়ে একটা দেশ মালিকের দেশ হয়। যত ছোট আকারেই হোক আমাদের এখানে আজ একটা মালিকের দেশের সূচনা ঘটেছে। পচ্চিমবঙ্গ আজও এই পুঁজি গড়ে তুলতে পারেনি। গত দু-শ বছরে পচ্চিমবজে, যে পুঁজির বিনিয়োগ ঘটটছে, তা ছিল অবাঙালিদের পুঁজি। আজও তাই রয়ে গেছে। বাঙালির কলকাতা আজও তাই বাঙালি কেরানিদের সেই চিরকালীন কলকাতা।

গতবছর চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম একটা সভায় বক্কৃতা করতে। বক্ত্তাটা ছিল বইমেলায়। ঠিক বক্তৃতা নয়, প্রশ্নোত্তর ধরনের ব্যাপার। শ্রোতারা একজন একজন করে প্রশ্ন করবে আর আমাকে তার উত্তর দিতে হবে, এমনি একটা ব্যবস্থা। তো, প্রশ্নের পর প্রশ্ন হচ্ছে আর আমি একের পর এক উত্তর দিয়ে চলেছি। হঠাৎ বলদ্প্তু ভभিতে এগিয়ে এল এক বলিষ্ঠ রাগী তরুণ, তার দাঁড়ানোর তঙ্গিতেই ক্ষোভ এবং তাচ্ছিল্য। আমাদের প্রজন্মকে ধিক্বার দিয়ে উচুগলায় সে বলতে লাগল : আপনারা জাতির সজ্গে বিব্বাসঘাতকতা করেছেন, একাত্তুরের বিব্বাসঘাতক রাজাকারদের ছেড়ে দিয়েছেন, আমাদের পথ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তার কথা শুনে একেকবার আশজকা হচ্ছিল যেন আমিই ঐসব রাজাকারদের ছেড়ে দিয়েছি। আমি অনুনয়ের সঙ্গে বললাম : মানছি আমরা খুব খারাপ, অনেক জঘন্য আর বিব্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজের নায়ক। তবু দুয়েকটা ভালো কাজও কিস্তু আমরা এরইই মধ্যে করে ফেলেছি। যেমন প্রথমে ধর, বাংলাদেশের এই-বে স্বধীীতা (যে স্বাীীনতার শক্তিতে আজ এত জোরগলায় আমাদের গাল দিচ্ছ), দুংখজনক হলেও এটা কিল্তু আমরাই এনেছি। তোমার ভালো লাগুক আর নাই লাগুক, এর জন্যে যে দুঃখ, কষ্ট, জীবনদান, যে নিগ্রহ, যে রক্তাক্ত জনযুদ্ধ সবই কিন্তু আমাদেরই করতে হয়েছে। কেবল এটিই নয়, আরও একটা বড় কাজ করেছি আমরা। আমরাই প্রথমবারের মতো এই জাতির বিত্তের একটা শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছি। এমন ভিত্তি যার ওপর দাঁড়িয়ে এই জাতি এখন একটা বড় ধরনের বিকাশের স্বপ্ন দেখতে পারে। না, थুব একটা সুস্যভভবে যে সেটা করেছি তা নয়। চুরি, ঘুষ, খুন, দসুতত, রাষ্টী য় দসুযুত—এমনি সব পথেই অর্জিত হয়েছে সেই প্রাসাদ। তবু আমরা তা করেছি।

পরবর্তী প্রজন্ম হিশেবে তোমাদের কাজ হবে এই বিত্তের একটা সষ্ভাবনাময় বিকাশ ঘটানে। আমাদের প্রজন্মে আমরা দু-দুট্ো বড় কাজ করেছি। তোমরা অন্তত একটা কাজও ঠিকমতো কোরো।

আমি বিম্বাস করি, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের হাতে এই বিত্তের আশাব্যঞ্জক বিকাশ ঘটবে। মূল্যবোধ্বর্জিতভাবে বিত্ত অর্জন সম্তব, কিন্তু ঐ পথে বিত্তের বিকাশ বা স্থিতিশীলত সম্ভব নয়। ওর জন্যে আস্থাশীল, নির্ভরযোগ্য ও নিরাপত্তাপূণ্ণ পরিবেশ দরকার। আমাদের ধারণা আমাদের পুঁজিবাদের বিকাশ-পিপাসা নিজের বাচাচার গরজেই ঐ মূল্যবোধকে কঠোর হাতে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হবে। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া আসলে একটি নিশ্ছিদ্রেকম সৎ ও নির্মম ব্যাপার। সামরিক প্রক্রিয়ার চাইতেও এ নির্মম এবং নিরভক্ুশ। এই সততার মধ্যে কোথাও একচুল চির ধরলেও এ নিজের ভেতরেই আত্মাতী হয়ে পড়ে। ভেঙে যায়। আমাদের পুঁজিবাদী বিকাশও মূল্যবোধহীনতার বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজের অনাকাষ্ষিত বিলুপ্তি ঘটাবে, এমন না-ভাবাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

যাটের দশক থেকে আমাদের জাতীয় জীবনে যে বিত্তের বিকাশ শুরু হয়েছিল, সেই ধারা গত তিন দশক ধরে ক্রমাগতভাবে বলীয়ান হয়েছে। আগেই বলেছি, আমাদের জাতির জীবনে এই বিকাশ ঘটেছিল আমাদের বহুকালের সম্পন্ন মূল্যবোধ বিসর্জন দেবার বিনিময়ে। ফলে আজ আমাদের জাতি তার ঈপ্সিত প্রাথমিক পুঁজি গড়ে তুলতে পারলেও, সততা, আদর্শ বা ন্যায়নীতির ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিঃস্ব ও দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। আজ দেশ যে বসবাসের পুরোপুরিরকমে অযোগ্য হয়ে পড়েছে তার কারণ এ নয় যে আমরা আগের চেয়ে গরিব হয়েছ্; এর কারণ আমাদের জাতীয় জীবনের রন্ধে রল্ধে যে অন্তহীন পাপ, অনাচার, নৈরাজ্য ও আবিলতা প্রবেশ করেছে তাকে আমরা আর স্নয়বিকভাবে সহ্য করতে পারছি না। আজ দেশের কোটি কোটি মানুষ ফে-কোনো উপায়ে দেশ থেকে পালাবার জন্যে উন্মত্ত আর দিল্গিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে উঠেছে। আমরা, এদেলের মানুষ্ষো, মে এমন অসুস্থ ও আতষ্কগ্রস্ত জীবন কাটাচ্ছি তা ঘটছে ন্যায়বিচার আর নিরাপত্তাহীনতার কারণে। দেশের অভিভাবকদের মূল্যবোধবর্জিত অলজ্জ স্বার্থলিপ্সা, রক্ষকদের ভক্ষকের ভূমিকা, নীতিবোধশৃন্য অনাচার, প্রায় প্রতিটা মানুষের আপাদমস্তক পচন আমাদের অসহায় আর দিশাহারা করে দিয়েছে। এই পরিস্থিতি আত্কজনক। তবু আমি মনে করি এ ঘটনা সাময়িক, উদ্দাম শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রथম বর্ষার ক্লেদাক্ত হিং্র্র জলধারার মতোই। কিক্তু প্রকৃতির নিয়ম্মই এই হিংস্রতা শমিত হয়ে আসবে, যেভাবে প্রথম বর্ষার প্রমত্ততা শমিত হয়ে একসময় ভাদ্র্র শান্ত পরিপৃর্ণ নদীকে আমরা ফিরে পাই। আজকের দস্যুত নিজের লুন্ঠিত হ্বার আশষ্কাতেই এক্সময় দসুতুতাকে উৎখাত করতে বাধ্য হবে। আইনের শাসনের সূচনা ঘটাবে।

গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের যে বিকাশ আমার চোখের সামনে ঘটতে দেত্খেছি তা দ্খোর পর বাল্লাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দেহের কথা শুনলে আমার অবাকই লাগে। আড্ডা প্রসগে আমি এই মুহূর্তে আরও খানিকটা ছেদ টেনে এই ব্যাপারে আরও কিছু কথা বলে নিতে চাই। এটা চাই এজন্যে যে, এই কথাগুলোই ছিল সেদিনকার আড্ডায় আমার মূল বক্ত্য।

আমাদের দেশের কোন্ অগনে এই অগ্রগতির ছাপ পড়ে নি? আমাদের দেশে ষাটের দশকে যে শিন্পায়নের সূচনা হয়েছিল, গত তিন দশকে তা বিশাল আকার নিয়েছে। দেশের ভেতরকার দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর মতো হাজার হাজার ছোট বড় কলকারানা তো গড়ে উঠেছেই, উপরন্তু মাছ ও পোশাকশিন্পের পথ ধরে আমরা বিষবাজারে প্রবেশ করেছি। আমাদের আড্ডার দ্বিতীয় দিনে আবদুল গাফফার চেধধুরী বলেছিলেন বিষ্ববাজারে বাহলাদেশের পোশাক দেখলে মনটা গর্বে ভরে ওঠে ঠিকই, কিল্তু তারপরেই মনটা ছোট হয়ে যায় যখন দেখি এইসব পোশাকগুলোর বোতাম থেকে কাপড় সুরো সবকিছুই বিদেশি। আমি তাঁর সব কথাই মানি। কিল্তু সেইসঙ্গে মনে রাখতে বলি, সুতো বোতাম কাপড় সবকিছু বিদেশি হলেও ঐসব শিল্পের ব্যবস্থাপনা কিন্তু বাঙালির। এসব পোশাকের দদ্ষ সেলাই, আন্তর্জাতিক বাজারে এদের মার্কেটিং, ক্ষিপ্র সরবরাছ্-এসব কিন্ত বাঙালির। বাঙালির শিক্পসাফল্য আজ ঐট্রুু পর্যন্ত পৌছছেে (এর আগে যেট্রু<ূ ছিল না) এবং যেহেতু পৌছেছে তখন কেন পরেরটুবুুে, মানে সুতো বোতাম কাপড়ে পৌছোতে পারবে না তা বোধগম্য নয়। রফতানি-বাণিজ্যে পোশাকশিক্প যে বাহ্লাদেশের জন্যে মোটা মুনাফা বয়ে আনছে সেদিকটাকে আমি অত বড় করে দেখছি না, এই শিল্প নিয়ে আমার উৎসাহ এজন্যে যে এই শিল্পের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শিম্পক্ষেত্রে বাঙালির প্রথম সাফল্য ঘটেছে। এই সাফল্য প্রমাণ করেছে শিল্পক্ষেত্রে বাঙালির পক্ষে বড় সাফল্য দেখানো অসম্তব নয়। গত দূ-শ বছরে যে বাঙালির ব্যবসায়িক সাফল্য মানে ছিল ধর্মতল্া স্ট্টিটে কমলালয় মার্কা একটা বড় গোছের কাপড়ের দোকান, সেই বাঙালির পক্ষে বিববাজার এই সাফল্য কি খুব একটা খেলো জিনিশ ? তবে আমার ধারণা, আমাদের পোশাকশিষ্পের যেসব সাফল্য আপাতভাবে চোথে পড়ছে আমাদের জাতীয় জীবনে তারও চেয়ে অনেক বড় একটা সাফল্য ঘটেছে এই শিল্পের মাধ্যমে। এই শিc্তের ভেতর দিয়ে আমাদের দেশে প্রথমবারের মতো জন্ম নিয়েছে একটি নতুন বড় ও আত্নপ্রত্যয়ী শিক্পোদ্যক্তগোষ্ঠী, আত্তর্জাতিক বাণিজ্যের অগ্নিপরীস্শায় যারা উত্তীর্ণ। আগামীদিনে এদেশের শিন্পায়নের ক্ষেত্রে এদের গুরুप্মপূর্ণ ভূমিকা থাকবে বলে আশা করা! যেতে পারে।

মানি, আমাদের শিকাঙনের দিকে তাকালে আপাতভাবে আশান্নিত হবার মতো কিছু চোথে পড়ে না—সেই শিক্ষাঙনের যা অন্ধকার আর দিকনির্দেশহীনতায় আজ প্রায়

ধুলোর সাথে মিশে গেছে। তবু গত চল্লিশ বছরে আমাদের দেশে হাজার হাজার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যানয় তৈরি হয়ে যে লক্ষ লক্ষ ছাত্রের শিক্মিত-উচ্চশিক্মিত হবার সুযোগ করে দিয়েছে, এটা তো সত্য। অবকাঠামোগতভাবে শিক্ষাগনের যে ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে তাকে কি উড়িয়ে দিতে পারব?

আজ দেশের উন্নয়ন-বাজেটে বিদেশি-নির্ভরতা শতকরা ৯০ ভাগ থেকে শতকরা ৫০ ভাগে নেমে এসেছে, সারাদেশে যোগাযোগব্যবস্থার অচিত্তনীয় উন্নতি ঘটেছে, ব্যবসাবাপিজ্য বেড়েছে বিপুলভাবে, দেশে এমন গ্রাম কমই আছে যেখানে রাস্তা দিয়ে হাজির হওয়া যাচ্ছে না, খাদ্যোপপাদন বেড়েছে, গাছপালা আর হাইরাইজড় দালান গজিয়ে উঠছে পাল্লা দিয়ে, দেশজুড়ে বড় ছোট হাজার হাজার বেসরকারি সন্থ্হা গড়ে উঠে দারিদ্য্য কমানোর চেষ্টা করছে এবং চোখে পড়ার মতো সাফল্য দেখাচ্ছে, গ্রামের মানুষের দার্র্দ্য কমছে-এসব খবর কি মিথ্যা ? আজ থেকে তিরিশ বছর আগে দেশ কি এই অবস্থায় ছিল? নাকি এর চেয়ে ভালো? না, আমি এ-কথা বলছি না যে বাং্লাদেশ আমেরিকা হয়ে গেছে। আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছে। সে নড়ছে, এগোচ্ছে, ১৯৪৭ থেকে খানিকটা সরে এসেছে। এখন এই গতি বাড়বে।

এটুকু আমার মনে হয় বলেই বাললাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোথাও অবিব্বাস দেখলে আমি রণে ভঙ দিই না। বলতে চেষ্ঠা করি কোনো জাতির জীবনে অগ্রগতি অত তাড়াতাড়ি হয় না। অনেক রক্তসংকুল উথান-পতনের চড়াই-উৎরাইয়ের পথে তার অনিচ্চিত যাত্রা। তার রাষ্ট্রকাঠামা, মূল্যবোধ, উত্তরাধিকার, কর্মयষ্ঞ, স্বপ্ন আর সशগ্রাম্রে দাঁতাল জंঠর থেকে তার উথান। জাতির জীবন ব্যক্তির জীবন নয়। এ এক বিশাল ব্যাপার। একটা জাতির পাশ ফিরে শুতেও অনেকসময় অনেক মানুষের জীবনের পরিধি পার হয়ে যেতে পারে। আমাদের একটি জীবনকালের মধ্যে একটা জাতির পরিপৃর্ণ নিয়তি দেখে যাবার চিন্তাটাই ভুল। কোনো জাতিই তার জনগণকে সেই অভাবিত উপহার দিতে পারেনি। আমাদের জাতিও পারবে না। আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। জাতিকে তার নিজস্ব বিকাশের নির্ধারিত সময় দিতে হবে। বিশেষ করে আমাদের মতো ভীতিকররকমে জনসং্খ্যা-অধ্যুষিত, যুগযুগের অন্তহীন সমস্যায় আকীর্ণ অসহায়তম এই জাতিকে।

সেদিন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা উঠতেই যে ওভাবে তর্ক জমে উঠেছিল তার কারণ এই। আমার আর আতিউর-এর বক্তব্য ছিল বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই বেশকিছু দিয়েছে। তার কাছে প্রত্যাশা করা মৃয়ত্তা নয়। আমি বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম সামাজিক আর ঐতিহাসিক উদাহরণ দিয়ে, আতিউর বলছছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের নানা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে। হাসানকে খুব একটা বেশি বলতে হচ্ছিল না, কারণ ও ছিন আক্রমণকারী। মাঝেমধ্যে এক-আধটা কথায় ওর কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছিল

আর তা খণ্ডন করতে গিয়ে গলাবাজি করে মরতে হচ্ছিল আমাদের। জাসির আর বুলবুল আমাদের সমর্থনে মাঝে মাঝে \%ুঁ হাঁ করে যাচ্ছিল, কিন্তু তাদের চোখেমুখের অকথিত উষ্ণ আশাবাদ কারো চোখ এড়াচ্ছিল না। ছাসানের স্ত্রী রাণু ধীরস্থির চেহারার মেধাবী মেয়ে, আমাদের উত্তেজিত বাকবিতণ্ডার মধ্যে থেকে-থেকে মধ্যস্থতার ভূমিকায় অবতীর হয়ে নানান সুচ্চিন্তিত মন্তব্যে বিতর্কের মধ্যে সমতা আনার চেষ্টা করছিল।

আড্ডা যে বেশ ভালোই জমে উঠছছ তা বুঝতে পারছিলাম সময়ের ব্যাপারে আমাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব দেখে। রাত দুটো তিনটে চারটা হয়ে পাঁচটা ছটা এমনকি সাতটা বেজে যাচ্ছে অথচ আমাদের ল্রক্ষেপ নেই। সকাল আটটার দিকে গিয়ে আড্ডা থামল। পৃথিবীর কোনো তক্কে কেউ কোনোদিন হারে না, আমরাও কোনো পক্ষ হারলাম না। আতিউরের সেদিনই প্লেন, ওকে দৌড়োতে হবে এয়ারপোটে, সে ব্যাপারে ওর গোছগাছের তাড়া আছে। হাসানেরও কাজ আছে, আতিউরের জন্যে কেনাকাটার ব্যাপারে ওদের স্বামীত্ট্রীকে যেতে হবে বাইরে। তাছাড়া আমাদের সবারই আর কিছু না হলেও খানিকটা ঘুম দরকার। কাজেই অনেক উত্তেজনা মনের ভেতর দাপাদাপি করলেও এর পর আর আড্ডা চলে না।

মরেই গিয়েছিল আড্ডা, কিন্তু হাসান হঠাৎ গাফফার ভাইকে ফোন করতেই নতুন করে আড্ডার গক্ধে যেন নড়েচড়ে উঠনাম আমরা।

আবদুল গাফ্ফার চৌ্ুরী এই সময় ছিলেন নিউইয়র্কে। ছাত্রবয়স থেকে আমি তাঁর ভক্ত এবং অনুরাগী। পঁচিশ বছর ধরে গাফফার ভাই লন্ডনে বসবাস করছেন, ডালাসের সাহিত্য ও সত্শ্কৃতি সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন আমেরিকায়। আমারও আমেরিকায় আসা ঔ উপলক্ষেই। ডালাসে থাকতে তাঁর অন্তরছ সান্নিধ্যে বেশ কটা আনন্দময় দিন কাটিয়েছি। ফোনে গাফ্ফার ভাই আছেন বুঝ্েে হাসানকে বললাম : গাফফার ভাইকে রাতে আসতে বল।

उর্কটা অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় মনের মধ্যে একটা অসমাপ্তির কাঁটা খচখচ করে বিধছিল। মনে হচ্ছিল গাফফার ভাই সামনে থাকলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এভাবে সংশয়ের কাঁটায় ছিন্নভিন্ন হতে পারত না। নিষয়ই তিনি আমাদের বেদনা বুঝতেন, আমাদের কথার সমর্থন দিতেন। বাললাদেশের অনেক মানুষ্যে মতো আতিউর বা আমিও অনেকদিন ধরে এই দেশের সষ্তাবনাময় ভবিষ্যতে বিব্বাস করে আসছি। আমার দেশের ভবিষ্যৎ নেই, এ-কথা বিশ্বাস করে বেঁচে থাকা আমাদের পক্ষে সম্তব নয়।

গাফ্ফার ভাই আসতে রাজি হলেন। আতিউরকে বললাম, ‘আজকের ফ্লাইটটা বাতিল করতে পার কি না দেখ তো; রাত্রে ব্যাপারটা নিয়ে আর এক দফা হয়ে যাক।’

আতিউরের হাসি আর আত্মবিব্বাসে ভরা চোখ এমনিতেই জলজ্জল করে, আমার প্রস্তাব শুনে তা আরও খুশি হয়ে উঠন। বলল :‘আমি একপায় খাড়া। তারেকের সঙ্গে কথা বলে দেখি ও ব্যবস্থা করতে পারে কি না।’ বলে ফোন নিয়ে বসে গেল। তারেক মাহবুব ট্যাযেেল ব্যবসায়ী। আতিউরের থাকা সম্তব কিনা তার লেষ ভরসা তারেক। তারেকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেই আতিউর উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল : হ্যা, আমি থাকছি।

রাত্রে ধীরে ধীরে আসর আবার জমে উঠতে লাগল। আমি গিয়েছিলাম বাইরে, আসতে একটু দেরি করে ফেললাম। এসে অনেক নতুন মুখ দেখা গেল। গাফফার ভাইয়ের সঙ্গে এসেছেন মোহাম্মদউল্মাহ সাহেব, আমেরিকার প্রথম বাংলা পত্রিকা ‘প্রবাসী’র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। এসেছেন মাহবুব তালুক্দার, লেখক ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন আমলা। এসেছে তারেক আর তার স্ত্রী, লাবু, আর গতকালের আমরা সবাই। সব মিলে চৌদ-পনেরো জন। দিনে রাণু খুব এবটা বেশি সময় নাপেলেও এরই মধ্যে রান্না করেছিল অনেক কিছু। খাওয়াদাওয়া শেষ হতেই তর্ক জমে উঠল।

তর্ক শুরু হতেই গভীর নৈরাশ্যে মনের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। আমার ভাবনা ভুল। গাফফার ভাই আমাদের দলে নন। নিরপেকও নন। বিপক্ক। পুরোপুরি হাসানের দলে। এত শক্তিমান প্রতিপক্ষ সামনে নিয়ে ঘুমিয়ে থাকার অবকাশ নেই। সুতরাং কোমর বাধধতে হল।

হাসানের মতো গাফফার ভাইও বাংলাদেনের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। না-হওয়ার কথা নয়। এতবড় একটা দেশ, এত বিশাল একটা জাতি, অথচ নিজের অযোগ্যতা আর আবর্জনার ওজনে কেবলই নিচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে; কোথাও কোনো ‘উন্নতির উৎসাহ’ বা সষ্ভাবনার আলো নেই, সব জায়গায় বিশৃষ্খলতা, নৈরাজ্য আর সন্ত্রাস; কাগজ খলুলেই খুন, দুর্ঘটনা, ধর্ষণ আর নারীনির্যাতনের কাহিনী—এসব পড়ে শুনে কারই বা আর আস্থা থাকতে চায়। সবাই যেখানে দেশকে নিয়ে হুতাশ আর ক্লান্ত সেখানে কারই বা তার সম্ভাবনা নিয়ে ধুয়া গাইবার ধৈর্য থাকে।

তবু হয়তো আমাদের প্রবল আশাবাদের কারণেই জম্ম উঠল আড্ডাট। আড্ডার একপর্যায়ে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে মনে হল, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিব্বাসীঅবিষ্বাসীদের মধ্যে বিবাদ চলছে। পরে মনে হয়েছে : না, আমাদের বিরুদ্ধপক্ফকে ‘অবিব্বাসী’ বলা ঠিক হবে ন।। তাদের মধ্যে বাংলাদেশের জন্যে ভালোবাসা আমাদের চেয়ে কম নয়, নানান সংগত কারণে হয়তো সাময়িকভাবে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁদেরকে বলা যেতে পারে ‘সন্দিহান’ । হাসান নিজেদেরকে এই নামই দিয়েছে। আরও ভেবেচিন্তে মনে হয়েছে, ঔ শব্দটাও হয়তো একটু বেশি নির্মম। বাংলাদেশের প্রতিটা

সমস্যা সংকট নিয়ে তাঁরা যেভাবে ভাবনাচিন্তা করেন এবং সেসবের সমাধান খুঁজে বের করার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকেন, তাতে ঔ শব্দও তাদর জন্যে বেমানান। আসলে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁরা ‘চিন্তিত’। সুতরাং আমাদের যুক্তি পান্টাযুক্তি আসলে প্রেমিকে-অপ্রেমিকে নয়, প্রেমিকে-প্রেমিকে-একই বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত দুটি ধারার মধ্যে। আমি জানি এই দুই ধারার মধ্যে আজ বাং্লাদেশে আমাদের দলটিই সংখ্যালঘু। হয়তো বেদনাদায়কভাবেই সংখ্যালঘু। বাহলাদেশের সমৃদ্ধি দেখতে পেলে খুশি হবে, এমন বাঙালি আজ বাংলাদেশে অনেক কিন্তু বাংলাদেশ একদিন সত্যিসত্যিই ‘কষ্মোলিনী তিলোত্তম’’ হবে এ-কথায় নিচ্চিতভাবে বিধ্বাস করেন এমন মানুষ্রে সংখ্যা বাংলাদেশে কতজন? আজ যদি বারো কোটি লোকের ঠাই হবার মতো বিশাল একটা জাহাজ বাংলাদেশের বন্দরে এসে ভেড়ে আর ঘোষণা দেয় : যারাই এই জাহাজে উঠতে পারবে তারাই আমেরিকার নাগরিক হয়ে যাবে, তবে বাংলাদেশের কতজন মানুয ঐ ডাকে লেজ তুলে দৌড় না দিয়ে পারবে ? যারা যেতে চাইবে তাদের সংখ্যা দশভাগের শতকরা পঁচানব্বই কম কি? সুতরাং দুজনের সাথে ঝগড়া করলেও আমরা আসলে তর্ক করছিলাম আমাদের তুলনায় বিপুলরকম্ম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা বিশাল জনগোষ্ঠীর সগ্গে, বাংলাদেশের ভেতরে যাদের সংখ্যা আজ অগণিত এবং জাতির ভবিষৎহীনতার ব্যাপারে যাদের সন্দেহ আজ নিরষ্কূশ।

আগেই বলেছি এই সন্দেহ অকারণে হয়নি। আজ শাদা চোখে দেখলে বাং্লাদেশের যে অব্যবস্থা, বিশৃষ্খলা আর নিঃস্বতার ছবি চোখের সামনে দেথি তা দেখে এর উন্নতিতে আশান্বিত হওয়া সত্যিসত্যি কঠিন। তবু আমার ধারণা, তার পরিমাণ আসলে যা আমাদের কাছে তা তার চেয়ে অনেক বেশি বলে প্রতীয়মান হয়। কয়েকটা কারণে এটা ছয়। এক, আমাদের সং্বাদপত্রের কারণে; দুই, দীর্ঘদিন বিভিন্ন উন্নত দেশে বসবাসের বা আসা-যাওয়ার কারণে। তিন, আমাদের অতীত সম্বক্ধে আমাদের মাত্রাতিরিক্ত মুগ্ণতার কারণে।

আমাদের সংবাদপত্রের কারণে কী করে হয় সে-কথাটা সবাই জানেন। দেশের এইসব দুর্দশার ছবি যেসব সূত্র থেকে আমরা পাই তার প্রধানটির নাম সংবাদপত্র। বাংলাদেশ সমন্ধে আশান্বিত হওয়ার মতো ছবি যে সংবাদপত্রে থাকে না তা নয়, তবে নৈরাশ্যে তলিয়ে যাবার মজো ছবি থাকে র্রি্র চচয়ে অনেক বেশি। বিরাট বড় আকারে আয়তনে থাকে সেসব। আমাদের সং্বাদপত্র দেশের ভেতরকার ধর্ষণ, খুন, হত্যা, দুর্ঘটনা বা পাশবিকতার খবরে যত বিভীষিকাময়; দেশের ইতিবাচক খবরে ততটা আশাজনক নয়। অবশ্যি এজন্যে সংবাদপত্রের দায়িত্ব যতটা তার চেয়ে অনেকবেশি দায়িত্ব পাঠকসমাজের। সব দেশের মতো আমাদের পাঠকসাধারণও প্রতিদিন খবরের
 জोবনের প্রধান দूঃস্পাদগুলো দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের নাট্কীয়তাহীন একম্যেয়েমি ও
 লালাঝরানো রभরগে খ্রর না পেলে তাদর জীবন ঠিক্য়ে বসবাসযোগ্য হয় नা। এতেই পাৰক্দর কাছে বিক্রির জন্যে খবরের কাগজের পাতাকে তরিফ্যে তুুতে হয় বীতৎস, নিঠ্ঠুর আর উত্তেজক সব খবরে। স্বাভাবিক বা জীবন্পদ খবরে পাঠকের মন ভরানো যায় না বলে অম্বাতাবিকতার রগরগে লালায় তাকে রসালো করে তুলচে হয়।
 ना কিন্তু মানুষ কূবুরূক কামড় দিয়োে তা অনায়াসসই কাগজের শিরোনাম হয়ে বসে।
 দিন বিব্কেবর্জিত ব্যবসা ঢালিয়ে ম্যেতে হচ্ছে। তাই দুর্ভাগ-দুুস্ব্বাদ, মুত্যু বা ध্বংস সেখানে যতটা জায়গা পাচ্ছ দেশের উন্নতির চিত্র সে তুননায় প্রায় রোনো জায়গাই
 প্রকৃত অবश্থা জনার ব্যাপারে একটা বড় ধরণণর অত্তরায় হয়ে রয়েছছ।

যাঁরা বিদ্দের উন্নত্দেশগুলোতে বসবাস করছছন, কেন তাঁদের কাছে


 গতিছীন মনে হওয়া ম্বাভাবিক। মে জাতি হাজার বহরের মুম থেকে এবটু এবদু করে জেগে উউছ్ তার সল্গে পরিপৃর্ণ সষ্টাবনায় বিকশিত একটি দেশ-বে কোনোভাবেই তুলनीয় ন্য; অসব দেশের সুঋ-ম্বাচ্ম্দ্য, आারাম, আর নিরাপ্তার মধ্যে অনেকদিন

 তा কেন দিতে পারছ్ না-এ নিয়ে তাঁরা তিক্ত্ত অনুভব করেন। দলের এই
 দেশে অা্তরিকভাবে ভালোবাসেন বলে নিজ্রের দেশের কাত্ছ ঐসব দেশের সমমানের অগ্রগতি তাঁরা আশা করতে শুরু করেন এবং রাতারাতি তা
 দেশকে গালি দিতে থাকেন। তাঁদhর অনেকেবই মনে থাকতে চায় না যে ঐসব
 णাঁরা ভো করজছন; ভেসব জ্যাম, জেলি, র্রুটি, মাখন, পনির তাঁদের কপালে


আত্মদানের ফল—বে দুংখময় সং্গ্রামের তাঁরা কেউ নন। তাঁরা ঐ ধনসম্পদের বহিরাগত উঞ্ৰৃবৃত্তিকারী মাত্র। প্লেন থেকে নেমে ঐদেশের মানুষের বহুকালের স্বেদে শ্রমে আহরিত ভোগের জিনিশগুলো সরের মতো হাতিয়ে নিয়েছেন এবং এখন নিজের বলে ভাবতে শুরু করেছেন। এবং ভাবছেন বলেই ঐদেশের মানুষের মতো বড়ভাইসুলভভাবে আমাদের সবকিছুকে করুণার চোখে দেখাটা তাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে পড়ছে। তাঁরা যে এদেশেরই মানুষ এবং এখানে থাকলে তাঁরা যে আমাদের মতো এমনি অর্থহীন থাকতেন, এ-কথ্থা তাঁরা অনায়াসেই ভুলে যান।

এসব ক্থা শুনে কেউ যেন না-ভেবে বসেন গাফফার ভাই বা হাসান ফেরদৌসের কথা আমি এখানে বলছি। তাঁদের অবস্থান আলাদা। তবে এ-ধরনের লোক আমি অনেক দেখেছি। দেশের প্রতি ওগরানো ঘৃণাকে পাত্রস্থ করতে তাঁরা বছরে একবার গাঁটের পয়সা খরচ করে দেশে এসে আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে রেখে যান। ঐ টাকায় তাঁরা দেশে না এসে কোনো দূর দ্বীপের সমুর্রুসৈকতে মনোরম সময় উপভোগ করতে পারতেন। তা না করে তাঁরা কেন মে দেশকে উপহাস আর অপমান করতে ও আমাদের বিষণ্ন ছোট্ট জীবনটুকুকে বিষ্ন্নতর করতত এদেশে আসেন, কিছুতুই বুঝতে পারি না।

গাফফ্ার ভাই আর হাসান ফেরদোসের ব্যাপারটা কী তা আমি কমবেশি আঁচ করততে পারি। দীর্ঘদিন দেলের বাইরে অবস্থান করলেও দেশপ্রেমিক মানুষ এঁরা। তবু আমি মনে করি তাঁদের মধ্যে যে সন্দেহের সুর তা যে এতটা কড়াপাকের তা কমবেশি দেশের তাঁদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার কারণেই। দেশের বাস্ত্ব সগ্গ্রাম্রে সঙ্গে তাঁরা পুরোপুরি সং্যুক্ত নন, অথচ দেশের কাছে প্রত্যাশাও তাঁরা ছড়়তে পারছেন না। আবার «ে-পরিমাণে তাঁরা প্রত্যাশা করছেন দেশ সে-পরিমাণে তাঁদের প্রত্যাশাকে পৃরণ করতে পারছে না। হয়তো এজন্যেই তাদের এই উৎকন্ঠা। মাঝে মাঝে গলায় এমনি হতাশার সুর।

ত্তীয় যে-কারণে বাংলাদদশের বর্তমান অর্জনকে অনেকে যোগ্যমূল্য দিতে পারেন না, সে হল মাত্রাতিরিক্ত অতীত্পীতি। সত্যযুগ বলতে হিন্দুদের চোখের সামনে যেমন শাত্তি-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ দূর-অতীতের একটি মহান ন্যায়রাজ্যের ছবি ভেসে ওঠে, তেমনি বাংলাদেশের অতীতের কথা মনে হতে আমাদের অনেকের চোখের সামনেও এক ‘ধনধান্যপুষ্পে ভরা’ সমৃদ্ধ জন্মভূমির ছবি ভেসে ওঠে। অন্তহীন বৈভবে ঐ্রশ্বর্যে ভরা সে এক শাত্তিময় রূপময় দেশ। সেখানে গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের অনেকের মধ্যেই, এই ধারণা প্রায় কুসশ্শ্শারের মতো। কিন্তু যাঁরা মধ্যযুগের বাং্नাসাহিত্যের পাতা উন্টিয়েছেন তাঁরা জানেন কী অপরিসীম দারির্দ্য আর দুoখ-কষ্টের ছবিতে আকীর্ণ এর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। সমস্ত দেশের মধ্যযুগের সাহিত্যের মতো এই সাহিত্যেরও অধিকাং কাহিনী আবর্তিত হয়েছে বিত্তশালী মানুষকে কেন্দ্র করে, ফলে দরিদ্র মানুষের জীবনচিত্র সেখানে আাঁকা হয়েছে

সংকুচিত পরিরিসরে। তবু যেখানেই সাধারণ মানুষ্ের জীবনকাহিনী এতটুকু মুখ দেখাবার সুযোগ পেয়েছে সেখানেই সেই মানুষ্েে সাথে তার দারিদ্যের ছায়া পরিপার্ল্यকে বিমর্ষ ও রুগুণ করে তুলেছে। বাংলাসাহিত্যের প্রথম কবিতার বই চর্যাপদ খুললেই দেখা যায় ন্টেণ পার কবিতা :

টালত মোর ঘর নাহি পড়েবসি।
ঋাড়িত ভাত নাছি নিতি আবেষি।
হাঁড়িতে ভাত নেই তাই কবিকে নিত্য উপবাসী থাকতে হচ্ছে-এএই দারিদ্র্যের ছবি আছে কবিকষ্কন মুক্দুর্দামের চণ্ডীমঙল কাব্যে। বারমাস্যার প্রতিটা মাস ফুল্মরাকে যে নিদারুণ আর্থিক কষ্টে পার করতে হয় তা সহনীয়তার সীমা ছাড়িয়ে যায়। এমনি দুংখ-আক্রান্ত আর্থিক কষ্টের চিত্র রয়েছে ময়মনসিংহ গীতিকা আর পূর্ববঙ্গ গীতিকার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পরতে পরতে। এ ছবি সারা বাংলার ছবি। যাঁরা বিত্তশালী তাঁদের অবস্থাটাই বা এমন আহামরি কী ছিল তখন ? ছোটরানীর চক্রান্তে রূপকথায় সুয়োরানি দুয়োরানি রাজার আনুকূল্য হারালে তাদের হয়ে যেতে হয় সরাসরি ঘুঁটেকুড়োনি, প্রাসাদের শেষপ্রান্তে কুঁড়েঘর তুলে জীবন কাটাতে হয় দুoখক্রেশের 心েতরে। কী আর্থিক সঙ্গতি এই নিপতিত রানীদের ! কোথাও যাবার একটা জায়গা পর্যন্ত নেই। রাজার আনুকূল্য হারানো মানে সোজা কুঁড়েঘরে ঢুকে পড়া আর ঘুঁটে বানিয়ে জীবন ধারণ। গ্রামের মোড়লদের বাড়ির ছবি আর কী। কিংবা কী দেথি মানিকচন্দ্র রাজার গানে? রাজা মানিকচন্দ্রের যে স্ত্রী (অদ্নুা) সোনার খাটে শোয় আর রূপোর খাটে পা রাখে, সেও পরের দৃশ্যে মশলা কিনতে যুদির দোকানে গিয়ে হাজির হয়।

সেদিন আড্ডা দেবার সময় টের পেলাম অতীতের বাল্লাদেশ নিয়ে গাফফার ভাইয়েরও হয়তো এমনি একটা স্বপ্নমধুর ও অবাত্তব ধারণা রয়েছে। যদিও ইবনে বতুতার বইয়ে লেখা নেই ত্বু আমার কথা ধরে তিনি জানালেন, ইবনে বতুতা লিখেছেন বাংলাদেশে যখন দুই দিরহাম একজন বাঁদী পাওয়া যেত তখন বাগদাদে পাওয়া যেত এক দিরহামে। (বহৃটা অনেক আগে পড়া ছিল বলে আমি তথ্যটাও সামান্য ভুল দিয়েছিলাম। ওটা দুই দিরহাম হবে না, হবে এক দিনার। এতে অবশ্যি কোনো অসুবিধা নেই। কারণ আমি জানি আমি এক দিনার বললে তিনি•নিচ্চয়ই বাগদাদের বেলায় আধা দিনারই বলতেন।) কিন্ত্ত কথাটা কী করে বললেন তিনি? অতীত বাংলার ধনসম্পদের কিংবদন্তির ভেতর তিনি কি এতটাই নিমজ্জিত ? ইবনে বতুতা যখন এদেশে এসেছেন, বাগদাদ তো তখন বিব্বের রাজধানী। বর্তমান বিব্বে নিউইয়ক, টোকিও, লন্ডন বা প্যারিস যা, তখন বাগদাদ তো তাই। কেবল তাই নয়, একমাত্র। কী করে সেই বাগদাদ আমাদের চাইতে শন্তা হতে পারে? টোকিও বা

নিউইয়র্ক কি আমাদের চেয়ে শস্তা ? যে দেশের বিত্ত-বৈভব পর্বত্্রমাণ সে দেশ কি বিত্তহীন দেশের চাইতে শস্তা হতে পারে? ‘শস্তা’ শব্দটাই তো একটা দারিদ্র্যবোধক শব্দ। স্কুুলে এক স্যার একদিন ইতিহাস পড়াতে পড়াতে আমাদের বলেছিলেন : ‘জানিস রে, শায়েস্তা খানের সময় এদেশে টাকায় আট মণ চাল পাএয়া যেত, বুঝ্েে দেখ কী ধনী ছিনাম আমরা!’ কিন্তু টাকায় আট মণ চাল কি কোনো সম্পদশালী দেশের চিত্র ? আজ আমেরিকা তো এত সম্পদশালী, সেখানে কি কেউ টাকায় আট মণ চাল বিক্রি করবে ? মাত্র এক দিনারে একজন বাঁদী পাওয়া যায়, এটা ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছিলেন আসলে বাংলাদেশের দারিদ্ব্যুর পরিমাণ বোঝাবার জন্যবাগদাদের চেয়ে বাংলাদদশের ধনসম্পদ বেশি এটা প্রমাণ করার জন্যে নয়। এটা বলছি এ কারণে যে, কথাটা তোলার আগে তিনি (বতুতা) বলে নিয়েছিলেন : ‘সারা পৃথিবীতে আমি এমন কোনো দেশ দেখিনি যেখানে জিনিশপত্রের মূল্য বাংলার চেয়ে কম p’ আর সেটার উদাহরণ হিশেবেই বলেছিলেন : ‘এখানে মাত্র এক দিনারে একজন দাসী পাওয়া যায়’ বা ‘এক দিরহামে সাত দিনের খাবার ও থাকার ব্যবস্থা হয়’’

আজকে বিব্বব্যাপী শিল্পায়ন আর প্রযুক্তির এই অচিন্তিত অগ্রগতির যুগেও যেদেশ এখনও এর অধিবাসীদের মুখে দু-বেলা দু-মুঠো সামান্য ভাত তুলে দিতে পারছে না, মধ্যযুগের সেই নিঃসীম অন্ধকার আর অসহায়তার দিনগুল্লায় সে-দেশ কোন্ জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় সেই সমৃদ্ধি কুড়িয়ে পেয়েছিল তা বুঝে ওঠা মুশকিল।

আদ্ডায় গাফফার ভাইয়ের একটা বক্ত্য্য হাসান তুলে ধরেছে এভাবে (সম্ভবত এই জবানির সবটাই সঠিক কেননা হাসান আড্ডার একটা বড় অংশ সেদিন ভিডিও টেপ করে রেখেছিল) :
 ইংরেজ সাত স্রুদ পেরিয়ে বাংলায় আাটি গাড়তে আসত না। ইবনে বত্ততও বাংলার সষজির ক্থা नিখোেন। প্রকৃত্পফ্ফ ইবনে বতুতা বাহলার ঐ্বর্य দেখ বিশ্যিত হয়েছিলেন। তিনি সবচচয়ে অবাক হয়েহিলেন এদদশের বশ্ত্রশিল্স দখে। বানিজ্জেও বাংলার সাফল্য তার চোখ এড়িয়ে যায়নি। ইবে বত্তারও অনেক আগ, সেই দ্যিতীয় হ্রিস্টাব্দে বিদেশি পরিরাজকেরা
 দিয়িছেন সে-কथা প্রমাণের জন্য। পেরিপুস মিশীীয় নাবিক, গ্রিক जাयায় তিনি বাং্না
 দিয়ে আসে তেজপাত, গাञ্যে সুগক্কি ততল ও মুক্ত এৰং স্বাপিক উৎকৃষ্ট প্রকরের মসলিন যাকে বলা হয় গাञ্গে। লোনা যায় এেএসব श্ছানর নিকটে সোনার খনি আছে এবং একরকম সোনার মোহর চলে যাকে বলে কলতিস।’
আমি বক্তব্যগুলোর উত্তর এক এক করে দিতে চেষ্টা করি। প্রথমত, সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে ইহরেজ «ে-বাংলায় ঘাঁটি গাড়তে এসেছিল তা ভারতের (হয়তো

বাংলারও) সম্পত্তির লোভে সন্দেহ নেই কিন্তু একান্তভাবে বা মূলত বাৎলার সম্পত্তির লোভে কিনা এ-কথা বলা কঠিন। ভারতের সবখানেই তারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্ঠা করছিল। বাৎলার মাটিতে তারা যে প্রথম সাফল্য পেয়েছিল তার কারণ সেকালের ভারতে আর সব জায়গার চেয়ে বাল্লার রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল সবচেয়ে বিশৃষ্খল আর অরাজক। সেই ষড়যষ্রমূলক পরিবেশের ঘোলা জলে মাছ শিকার তাদের পক্ষে সবচেয়ে সোজা হয়ে গিয়েছিল। কাজেই বাংলার ঐ্বষ্যের জন্যে যে ইংরেজ সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বাংলায় ঘাঁটি গাড়তে এসেছিল তার চেয়ে আমার যুক্তিটাই ধোপে বেশি টিকবে বলে আমার ধারণা। দ্বিতীয়ত, ইবনে বতুতা সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, যথা বাংলার ঐ্বর্য দেখে বিশ্মিত হৃয়া বা এদেশের বস্ত্রশিল্প দেখে অবাক হওয়া-এসব কোনো কথাই ইবনে বতুতার সফরনামায় নেই। ঐ সফরনামা ছাড়া ইবনে বতুতার আর কোনো বইও নেই। কাজেই তথ্যগুলো গাফ্ফার ভাই কোথা থেকে পেলেন, আমি তা বুঝতে পারছি না। তৃতীয়ত, তেজপাতা, গাঙেয় সুগন্ধি তেল, মুক্তা বা মসলিনের কথা তিনি যে বলেছেন, তার মধ্যে মসলিন বা মুক্তার প্রসঙটা খুবই খাটি। এই দুটো পণ্যের বিশেষ করে মসলিনের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। বহির্বিন্েে এই মসলিন একসময় এতটাই রফতানি হতে শুরু করেছিল যে সপ্তম-অষ্টম শতকের দিকে কিছুদিনের জন্যে দিনার এদেশের ব্যবসার মাধ্যম হিশেবে চালু হয়ে গিয়েছিল। না-হলে গত দু-হাজার বছরের মধ্যে বাংলাদদেের বিনিময়-মাধ্যম প্রায় কখনোই দিরহামের ওপর ওঠেনি। কড়ি দিয়েই চলেছে এদেশের সনাতনকালের সবরকম কেনাবেচা। তবু প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পড়ে আমার ধারণা, মসলিনের উৎপাদন বাংলার কিছু নির্দিষ্ট স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল; সারা বাংলা কখনোই এতে অংশগ্রহণ করেনি। (যার অর্থ মসলিনের ব্যবসার উন্নতি কখনোই সারা বাংলাকে সমৃদ্ধি দেবার কারণ হয় নি।) এছাড়া যেসব ব্যবসার কথা বলা হয়েছে, যেমন মুক্তার ব্যরসা, গন্ধযুক্ত তৈল বা তেজপাতার ব্যবসা—এগুলো এমন কোনো বিরাট ব্যবসা ছিল না (যেহেতু এসবের উৎপাদন আরও অনেক দেশে ছিল) যা এই দেশকে বড় ধরনের সমৃদ্ধি দিতে পারে বা ‘গোয়াল ভরা গরু আর গোলা ভরা ধানের’ দেশে পরিণত করতে পারে।

বাংলাদেশের অতীত সমৃদ্ধির স্বপ্নময় কিং্বদন্তি গাফফার ভাইয়ের চোখের ওপর যে কী পরিমাণ মুগ্ণত ছড়িয়ে রেখেছে তা বোঝা গিয়েছিল তাঁর আর একটি কথায়। (কথাটা অংশত মাহবুব তালুক্দারেরও)। বাংলাদেশের পচ্চাৎপদতার সষ্ভাব্য কারণ তুলে ধরতে গিয়ে আমি আড্ডার একপর্যায়ে বাঙালির চিরকালীন পরাধীনতার কথা উল্লেখ করেছিলাম। বলেছিলাম, এই জাতির সৃচনার দিন থেকেই আমরা পরাধীন। কখনো পালেরা আমাদের শাসন করেছে, কখনো করেছে সেনেরা, কখনো পাঠানেরা শাসন

করেছ，কখনো মোগলেরা，কখনো ব্রিটিশ，কখনো পাকিস্তানি। এই যুগযুগের দাসত্ব আমাদেরকে মনস্তাত্ব্বিকভাবে এতটাই গুঁড়িয়ে দিয়েছে，আমাদের মধ্যে ইীনমন্যতা আর স্বার্থপরতার প্রবনতাকে এমন অনপনেয় ওস্থায়ী করে দিয়েছে যা আমাদের আজকের অগ্রগতিতে একটা বড় বাধা। এর উত্তরে তাঁরা যা বলেছিলেন তা এই ：
 आসার আগে বেসব বিদশি ভারত ও বাহ্া শাসন করেছহ তাদের অধিকাহশই এদেলে স্शাযীীভাে বসবাস করেজূ，ধনসপ্পদ নুট করে অন্য় যায়নি। বাং্লা বলতেন না，তাই বলে তঁদদে কি কেউ বিদেশি বলবেন？’
মানলাম তাঁরা ধনসম্পদ লুট করে অন্যত যাননি，স্ছায়ীভাবে এদেশে বসবাস করেছেন। তাই বলে কি আমরা বলতে পারব তাদের শাসন বাঙালির শাসন， আমাদরর শাসন ？এদেশের সমৃদ্ধি বা কল্যাণের কতটুকু বাস্তব কাজ তাঁরা করেছেন ？ তারা কি আমরা এদেশের প্রজারঞ্জক রাজার মর্যাদা পেতে পারেন？জনগণের কাছ থেকে খাজনা লুটে তা ভোগ－দখল করার অতিরিক্ত কী করেছেন তারা এতগুলো দিন？তাদের আমলে বাঙালির জীবনে কতটুকুূ সমৃদ্ধি ঘটেছে！যদি বিকাশ কিছু ঘটেই থাকে তবে তা তো হয়েছে বৃটিশ আমলে，যে সময়টাকে গাফফ্যার ভাই সষ্তবত বাঙালির পরাধীনতার সময় বলে মনে করেন। যারা যুগের পর যুগ এদেশে থেকেও এই ভাষায় কথা বলে নি，ক্ষমতাকে কেবল প্রাসাদবাসী মুষ্টিমেয় বিদেশি চক্রান্তকারীর মধ্যে কু⿸尸⿰亻⿱丶⿻工二灬গত রেখেছ্ছ；শিক্ষা，সং্শ্কৃতি বা জীবনাচরণে হয়ে থেকেছে বহিরাগত，এদেশকে শোষণ করা ছাড়া প্রায় কিছু করেনি；সেই যুগে ‘প্রক্ত বাংলা স্বাধীন 巨িল’ বলাটা কি কিছুটা মোহমুগ্ধুতা নয় ？এবং এর দ্বারা সেকালের ঐশ্বর্যময় আর ‘স্বাধীন’ বাংলাদেশের ভাবমূর্তির খাতিরে বিদেশি দখলদারদের প্রতি কি অন্যায়রকম মহানুভবতা দেখানো হয়ে যায় না ？

আমাদের অতীত একদিন অসামান্য সমৃদ্ধশালী ছিল，এখানে সোনার গাছে থরে থরে হীরেেফল ধরে থাকত－এই বৈভবময় কিংবদন্তি কী করে গড়ে উঠলল জানি না। হয়তো আমাদের জাতির যুগযুগের নিঃম্বতা থেকেই। হয়তো অতীতের একটা বর্ণাত্য স্বপ্নজগৎ রচনা করে তার আড়ালে নিজ্েেরের বর্তমান শূন্যতাকে চাপা দেবার করুণ ও বেদনাময় প্রয়াস থেকেই। কিন্তু স্বপ্নেগড়া সেই কিংবদন্তির ইন্দ্রজালচ্ছটার ভেতর আমুণুপদনখ আটকে থাকার ব্যাপারটা আমাদের একটা ক্ষতি করে দিচ্ছে। সেই মহিমান্বিত মিথ্যাকে ধ্রুব ও নিরষ্কুশ বলে ধরে নেয়ায় আমাদের বর্তমানের অর্জনকে আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। বুঝতে পারছি না যে দেশ চলছে। চারপাশের সব গাছে কোটি কোটি হীরেফল ฆুঁজে পাচ্ছি না বলে আমরা কেবলি হতাশার অতলে তলিয়ে যাচ্ছি，জাতির ভবিষ্যৎকে কিছুতেই বিব্বাস করছি না। কিছুতেই মেনে নিতে পারছি

না যে সোনার বাহ্লা কথাটা আসলেই অতীতকাল সম্বন্ধে একালের মানুযের তৈরি এবটটা বানোয়াট গালগब্প ছাড়া কিছু নয়; এবং অতীতকালের দার্রিদ্য, অনাহার রোগ-শোক অধ্যুষিত নিরন্ন বাংলাদেশে এর বাস্তব অস্তিত্ব কোনোভাবেই কক্পনা করা সম্ভব নয়। আমরা ভাবতেই চাই না যে আজকের মতো অতীতেও এদেশ এমনি মাটি দিয়েই তৈরি ছিল এবং যদি আজ সোনার বাং্লাকে নির্মাণ করতে হয় তবে এই মাটিকে আমাদের স্বেদ, রক্তু আর আত্নোৎসর্গের মূল্যে সোনায় পরিণত করেই তা করতে হবে ।

হাসান ফেরদৌসের কাছে আমার কিছু কথা আছে। আড্ডাতে ও ছিল আমাদের বিরুদ্ধপক্ম। এ তো থাকতেই পারে। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম যখন পত্রিকায় ও ব্যাপারটা নিয়ে লিখবে তখন ওর অবস্থান হবে নিরপেক্ষ। কিন্তু ও তা করেনি। ওর আচরণে আমাদের রাজনীতিবিদদের দলীয়করণের ছোঁ়া লেগেছে। রিপোৰ্তে ও খানিকটা ওদের পক্ষ টেনে লিখেছে। মাঝে মাঝেই আমাদের কথার পর নিজের বিরুদ্ধ-যুক্তি তুলে ধরেছে। এমন কিছু মন্তব্য করেছে যাতে আমাদের অনেক কথা কখনো অসার কখনো হাস্যকর হয়ে পড়েছে। যেমন আমার কথার মাঝে মাঝে : 'সায়ীদ স্যার রণে ভঙ না দিয়ে কৌশল বদলান’ (যার মানে আসল অবস্থাটা রণে ভঙ্গ দেওয়ার মতোই হয়ে গিয়েছিল, তবু কৌশল বদলে কোনোরকম বাঁচার চেষ্ঠা করলেন), ‘সায়ীদ স্যার এবার অর্থনীতির পথ ধরেন’ (যার মানে ওদিকে সুবিধা না করতে পেরে এবার অর্থনীতি নিয়ে বাঁচার চেষ্ঠা, ইত্যাদি); কিং্বা আতিউরের বক্তব্যের মাঝে মাঝে : ‘কোন্ বৈজ্ঞানিক তথ্য্রমাণের ভিত্তিতে এ-কথ্থা বললেন বোঝা গেল না। রণে ভঙ দিলেন না আতিউর’ (ভেন রণে ভঙ দেবার মতো অবস্থাতে পড়ে গিয়েছিলেন)। ‘আশায় আত়বিব্বাসে আতিউরের চোখ জ্জলে ওঠে। আমি অবাক হয়ে তাঁর কথ্যা শুনি কিন্তু তার আশাবাদের ভিত্তি কতটা শক্ত মাটির ওপর দাঁড়ানো তা বুঝতে পারি না। | মোটামুটিভাবে আড্ডার দিনে বে-পক্ষ সে নিয়েছিল সেপক্ষ নিয়েই সে লেখাটা লিখেছে। এতে আমরা কিছুটা ভুলভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত হয়েছি। লেখাটা পড়ার সময় কিছু করার ছিল না। আড্ডার দিন ওর ঘরে যেভাবে আমরা ওর প্রতিবাদ করতে পেরেছিলাম, ওর লেখার ভেতরে ঢুকে সেভাবে প্রতিবাদের উপায় নেই। তবে ভালোই হয়েছে। এই উছিলায় লেখাটা হয়ে গেল।

হাসান যেমন ওর লেখায় ওর অবস্থান ছাড়েনি, আমিও এই লেখায় আমার জায়গা ছাড়িনি। আমি চিরকাল আশায় বিব্বাস করি। ব্যর্থ হলেও বিব্বাস করতে চাই। কারণ, আশা লাভজনক। আজ মানুষের সভ্যতার যে আকাশস্প্শী বিজয়, এর সবকিছুই তো আশা দিয়ে তৈরি। একটি ইটও নৈরাশ্যের নির্মাণ নয়। তাহলে আশার পক্ষে থাকাই তো সুবিধাজনক। তাহলে কেন নৈরাশ্য ? কেন করুণ বিলাপ?

আলেকজান্ডারের একটা গল্প দিয়ে এই লেখা লেষ করতে চাই। গম্পটি রয়েছে প্ৰুটার্কের জীবনীমালাতে। গন্পটটা এরকম : মধ্যপ্রাচ্যের অন্তহীন মরুভূমিতে ছয় বছর ধরে আলেকজান্ডার আর পারস্যসয্রাট দারাউস পরস্পরকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। দুজনারই লক্ষ্য সামরিকভাবে অসুবিধাজনক অবস্থানে শক্রুকে হাতের মুঠোয় পাওয়া। শেষপর্যন্ত একদিন সন্ধ্যার পর সত্যি সত্যিই দুই বাহিনী পরস্পরের মুখ্খাযুখি হল। দাবাউসের বাহিনী অবস্থান নিল পাহাড়ের ওপর, আলেকজান্ডারের বাহিনী সমভূমিতে। পরদিন রণক্ষেত্রে দুদলের দেখা হবে। আলেকজান্ডারের সৈন্যসংখ্যা ৪০ হাজার, দারাউসের ১০ লক্ষ (পরবর্তী হিসাবে বেরিয়েছে এই সংখ্যা ৬ লক্ষ)। সন্ধ্যার পর আলেকজান্ডারের সেনাধ্যক্ষরা সৈন্য পরিরর্শনে বেরিয়েই সামনের অন্ধকার পাহাড়ে শত্রবাহিনীর বিপুল জীবনস্পন্দন টের পেলেন। তাদের কথাবার্তা, চিৎকার, চলাফেরা, ছ্রেষারব সবকিছুকে মনে হচ্ছিল অন্ধকারের ভেতর বিপুল সমুদ্গগর্জনের মতো। শত্রুর পরাক্রম দেখে তাঁরা ভয় পেয়ে গেলেন। আলেকজান্ডারের কাছে গিয়ে আশক্কা প্রকাশ করে বললেন : ‘আদিগন্তহীন এই বিশাল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে আমরা হয়তো হেরে যাব|’ আলেকজান্ডার হেসে বললেন : ‘হারব কী? আমরা তো জিতে গেছি। এই আদিগন্তহীন মরুভূমির মধ্যে এতদিন ছুটে ছুটে আমরা যে আজ এতবড় পরাক্রান্ত শক্রকে সামনে পেয়েছি এতেই তো আমাদের জয় হয়ে গেছে। এখন শুধু যুদ্ধাঁটু বাকি।’ সবাই জানেন পরের দিনের যুদ্ধে আলেকজান্ডারের হাতে কীভাবে দারাউসের সেই বিশাল সেনাবাহিনীর পরাজয় ঘটেছিল। আমারও তেমনি মনে হয়, পাল-সেন-পাঠান-মোগল-ব্রিটিশ-পাকিস্তানিদের দীর্ঘ দেড় হাজার বছরের শাসনের নির্মম পরাধীনতাকে পিছে ফেলে একাধ্রুর সালে আমরা যে স্বাধীন হতে পেরেছি-এতেই তো আমাদের সবকিছু পাওয়া হয়ে গেছে। এখন যা দরকার তা হল করণীয় কাজগুলো শক্তি আর যোগ্যতার সক্গে করে যাওয়া।

আজ বাং্লাদেলে যে বিপুল নির্মাংযজ্ঞ চলছে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে আমিও তাতে অহ্শ নিয়ে চলেছি। এত মানুষ্ের এত উদ্যম, স্বপ্ন, আর আত্তাহুত্-এর সবকিছू শুখু মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে আহে আমি এটা ভাবতে পারি না। আড্ডার শেষে যা বলে শেষ করেছিলাম এখনও তাই বলি। বাত্লাদেশের ভবিষ্যৎ নেই--কথাটা আমার জন্যে অতি ভয়াবহ, কেননা এ আমার আত্থবিনাশের সমান। যদি বুঝি আশার সব আলো নিভে গেছ্, তবু বোকার মতে, প্রেমিকের মতো অন্ধের মতো ঐ বিঝ্ধাস আঁকড়ে ধরেই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে; যেহেতু এর ব্যত্যয় আমার বিলোপ ছাড়া কিছু নয়।
๔.৯.৯৯

## চাই সাহিত্যের আড্ডা

আমাদের লেখকেরা আজকাল বড় ব্যস্ত। সবাই যেন উর্ধ্ববাসে ছুটছে। যেন দতকারণ্যের মায়াহরিণ অলৌকিকের বিভ্রম জাগিয়ে উধাও হচ্ছে সামনে থেকে আর তাকে পাবার জন্যে চ্ঞেনশৃন্যের মতো ছুটে যাচ্ছে সবাই। কবি, লেখক, গল্পকার, প্রবন্ধলেখক, গায়ক, চিত্রশিকপী, বুদ্ধিজীবী- সমস্ত সমাজ, সমস্ত দেশ সবাই দৌড়োচ্ছে আজ। দেশজুড়েই ঘটছে ব্যাপারটা। সারাটা দেশই যেন সেই একই সোনার হরিচের অভিন্ন হাতছানিতে উম্মত্ত, দিশেহারা। উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, শিলপপতি, আমলা, প্রকৌশলী, মুদি, অধ্যাপক, শিক্ষক সবাই সেই ভেদাভেদহীন রূপসীর হোমানলে আত্নহত্যার জন্যে মরিয়া, অসহায় ! সারাজাতির এই ক্রমবর্ধমান উন্মাদনা লেখকদের রক্তেও সং্রমিত হয়ে গেছে আজ। অবনীকে বাড়িতে পাবে না আজ কেউ আর। সকাল দুপুর রাত কখনোই সে আর আজ বাড়িতে থাকে না। না-থাকার মতো হয়ে কীভাবে যেন থাকার কৌশল শিখে নিয়েছে সে। বন্ধুদের হুপ্মোড়ে, প্রেমের যস্ত্রায়, বিকেলের আড্ডায় সে নেই এখন। কেউ তাকে কোনোখানে আর দেখে না। মাথায় খুন চড়ে যাওয়া মানুষের মরো বাণিজ্যপাড়ায়, প্রাপ্তির করিডোরে, সুযোগের ঈপ্সিত স্বর্গের পথ ধরে সে কেবলি ছুটছে। এখন তার সঙ্গে দেখা কেবল একজনের, তার নিয়তির। তারই রমণীয় আহানের পেছনে ছুটে বেড়ানোই এখন তার একমাত্র কাজ।

একটা উজ্জ্রল ভালো ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা আজ তার জন্যে বড় জরুরি। না হলে কেন যেন স্বস্তি পাচ্ছে না সে। নিজেকে পর্যাপ্তু ভাবতে পারছে না। না, কেবল ভালো নয়, নিি্দ্দ্র্র আর বিত্তশালী একাট ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার নেশাই পেয়ে বসেছে তাকে। শহরের সম্খ্রান্ত জায়গায় এবটা সুপরিসর ফ্ল্যাট, সেইসঙ্গে সম্তব হলে নিজম্ব আর একটা বাড়ি, ব্যাক্ ব্যালम্দ, ছেলেমেয়েদের বিদেশে পড়াশোনার ব্যবস্থা- এইসব করতে গিয়ে ‘ভারতীরে ছাড়ি ‘‘ক্ম্মীর উপাসনাতে’ই আমুষ্মু নিমজ্জিত হয়ে আছে সে। তার অনেকবালের লেখকজীবন আজ গড়ে উঠছে সমাজের বিত্তবানদের আদলে। বৈষয়িক উচ্চাকাক্ষ্মার đাঁঝালো উম্মাদনা তার মানসিক শান্তিকে বিস্তস্ত করে দিয়েছে আজ, শিক্পের শান্ত অপলক জগৎ নির্মাণের জন্যে যা জরুরি। তার শিল্পীসুলভ স্থৈর্য ছিন্নভিন্ন

হয়ে গেছে। বিত্তের স্থ্রু প্রয়োজন অনৈতিকতার সঙ্গে আপোষকে অনিবার্য করে তার মূল্যবোধের উচू মাথাকে অবনত করে দিয়েছে। ব্রাদ্মণের অহহকারী মৃল্যবোধ বৈশ্যের সমপ্পিত দাসত্পের পায়ে অশ্রুপাত করছে। বিত্তকে অনৈতিক বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে খ্রিস্টধর্মে। বাইবেলে বলা আছ్, একজন ধনী বা বিত্তশালীর পক্ষে বেহেশতের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা ততটাই সোজা, যতটা সোজা সূঁচের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে উটের প্রবেশ করা। আজ আমাদের লেখকদের অনেকেই বিত্তের এই মোহের পেছনে জীবন উৎসর্গ করে নিজের আকাচ্প্ষার স্বর্গটি হারিয়েছেন। এই স্বর্গ শিল্পের স্বর্গ।

আমাদের ছেলেবেলাকার চিত্র এ থেকে অনেকটাই আলাদা। সে-সময় একজন মধ্যবিত্ত লেখকের বৈষয়িক উচ্চাকাষ্ষ্যা ছিল আজকের তুলনায় অনেক সীমিত। সেসময়কার সাধারণ মধ্যবির্তের জীবনও ছিল এমনি, লেখকদের জীবনে ছিল তারই সম্প্রসারণ। ম্্যবিত্ত জীবনের অনিবার্य প্রয়োজনগুলো এমন সাধ্যাতীত বা সংখ্যাহীন হয়ে উঠে যম্ত্রণাময় অশান্তির ভেতর জীবনকে তখনো নিষ্পেষিত করে তোলে নি। টিভি, ফ্রিজ, ভিসিআর, ওয়াশিং মেশিন, মাইজ্রোওয়েভ, ওভেন, কিংবা দামি আসবাবপত্র আর জাঁকালো পোশাকের জবরজং জগৎ একজন মধ্যবিত্তের জীবনকে অসহনীয় চপপের ভেতর অনর্থক কষ্ট দিত না।

মোটামুটি একটা কাঠের টেবিলের চারধারে গোটট চার-পাঁচ চেয়ারের এক্টা চলনসই ‘বৈঠকখান’, শাদামাটা কাঠের এক বা একাধিক চৌকি বিছানো শোবার ঘর, বাড়িতে সবার জন্য একটা আলনা, একটা বড় গোছের আয়না, গোটা কয় টিনের তোরঙ, একটা বড় সাইজের লেপতোশক রাখার কাঠের বাক্স এবং একটা চলনসই রেডিও সেট- এই ছিল সেকানের মধ্যবিত্ত পরিবারের সাকুল্য আয়োজন। এরপর যা, তা ছিল জীবনের উচ্চতর অভীপ্সা নিয়ে সাধ্যমতো চিন্তাভাবনা, বইপত্রের পড়াশোনা, খেলাঘুলা, তাস, পাশা, গ্রাম্যমেলা, ঈদ আর পালাপার্বণের গতানুগতিকতা। শান্ত সুস্থিত গতানুগতিক সেই জীবনयাত্রা এদেশের যুগযুগান্তরের অনড় জীবনধারাই অনুর্ূপ।

পঞ্চাশ দশক থেকে ওুরু করে ষাট দশকের মাঝামাঝির চিত্রটি মোটামুটি এই। ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকেই বৈষয়িক সষ্ভাবনার সোনার হরিণ এক-দুই করে হঠাৎ দেখা দিয়ে মধ্যবিত্তের জীবনের আভিনাকে উতলা করে তুলতে শুরু করে। ঐহিক প্রাপ্তির হঠাং-অলকানিতে মধ্যবিত্ত জীবন এই সময় বেশখানিকটা নড়েচড়ে বসে। কিন্তু এই বিকাশ তখনো এমন প্রমত্ত বা বক্গাছাড়া নয় যে তা অনেক যুগের সুস্থির চেতনালোককে ভেঙে তছনছ করে দেবে, সৃজনশীলতার একাগ্র জগতকে বিস্তস্ত করবে।

পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকের দিকে আমাদের মধ্যবিত্তের সামনে সুযোগসুবিধা একেবারে কম আসে নি, কিন্তু তা হল সেই মাইল্ড টেনশন, মমু উৎকন্ঠা-জীবনকে যা সুস্থ রাথে, উত্তাপে-উষ্ণতায় প্রাণবন্ত করে। কিন্তু স্বাধীনতার পর আমাদের

মধ্যবিত্তের সামনে মে সুম্যো এসে দাঁড়াল, ত অক্পনীয়। शামেলিনের দুর্বিনীত কোটি কোটি উৎলूক ইদুরের মাো ত অরাজক ও অগণিত। সুহ্যোগ-অন্তছীন,
 মধ্যবিচ্তের সামনে খুল্লে দিয়েছে সষ্ভাবনার অন্তফীন দরজজ। পুরোপুরি দিলেহারার মতে তারা ধাঁপিয়ে পড়েছে এই সুশ্যেগ-যষ্জের ওপর, এতে আত্মাহতি দিয়ে মোক্ষসন্সানে ডন্মত্ত হয়েছে।.
 স্বধীনত-উত্তে ম



 মর্মন্তিক। উৎপাদনহীন লেই দেশ্ টাকার দাম কমতে লাগল পাহড় থেকে গড়িয়ে পড়া পাথররর মতো। রাজটেতিক জগতের অরাজকত এবং মূन্যবোধহীনতত এতে ইন্ধন জোগাল। জিনিসপত্রের দাম বাড়তে লাগল তরতর করে। তার সাথে পাধ্ধা দিয়ে घটতে লাগল মুদ্রাশ্শীতি। চারধার «েন ๙কিয়ে উ১তে লগগল কারালার মতে। সেই
 হয়ে পড়তে ওুরু করল। আরও টাকা চইই, রোজগার চাই না হলে সং্সারের হা-করা निষ্ঠুর জঠরের নিবৃত্তি নেই কোনোমতে। এ লেকে পালিয়ে যাবার উপায় নেই। এর
 অচেনা। বৈশাখ-দूभুর্র চিতার আগুল্নে মতে রুুক ক্ঠোর আর দাউদাউ করা। পঞ্জাশ-ষাট দশকে একজন চাকূরিজীীী ব্রে বেতন পেত তাতে কোনোভাবে টেনেएँচড়ে মাcসর প্চশিটা দিন চলে ハ্যে। বাকি পাচাটি দিন ধারকর্জ, কষ্ট-টানাটানিতে কাण্য়ে দিতে পারলে- আবার অভিন্দনমুখর লেই মাস-পয়লা, রেতনের টাকার
 বశ্<ুবাক্ধবের আসা-যাজয়ায় উআ মুখর দিনবাত্রি।

কিন্তু কল্যেক বছরের ভেতর মধ্যবিচেরের জীবনের এই গোটা মানচিটটাই পুরো পাল্ট গেন, বিশেষ করে চাকরিজীবী ম্্যবিত্তের, যারা শিশক-সাহিত্রের সজীব স্রোতকে প্রবাহিত করে রেখেঘিন। এখন ভে বেতন পাওয়া যায় তা দিয্যে দশটট দিনও

 উৎস চাই। না হানে সব অদ্ধকার। হয় অপমানে হীনতায় লশ় হও, নয় আত্নহण্যা

করে জ্মালা জুড়াও। কিল্তু সেকালের সীমিত সুযোগসুবিধার ভেতর সৎপথে থেকে টাকা কোথায়? কিন্ত্ত অত্তিড্বের জন্যে রোজগারের জন্যে টাকার বিকম্প কী? বৈধ পথে সম্ভব না হলে অবৈধ পথ্থই তা করতে হবে। ঘুষ, অন্যায়, অনৈতিকতা বে-পথে পারা যায় তা চাই। চাকুরেদের পক্ষে এটা কঠিন হয় নি। রাষ্ট্রের স্বার্থের পবিত্র দায়িত্ব ন্যস্ত তাদের ওপর। সেই স্বর্থকে সামা্য টিলে দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে গেছে তারা। ব্চাচাতে গিয়ে আরও লোভের হাতে পড়ে ধ্বংস হয়েছে, নির্বিবেক কুৎসিত হয়ে গেছে। এটা তারা হতে চায় নি। অসহায় অবস্থার হাতে জিম্মি হয়েই এমনটা করতে হয়েছে তাদের। মানুষ স্বভাবত মর্যাদার জীবনই কামনা করে। সে জানে অনৈতিকতার জিভ বড় শক্তিশালী। কোনোকিছুই সে গোপন থাকতে দেয় না। সমস্ত গর্বিত মাথাকে ক্রেন দিয়ে টেনে সে ধূলায় মিশিয়ে দেয়। তার দুর্নীতিও কিছুতুই ঢাকা থাকবে না। शালফ্যাশনের গাড়িতে চড়ে, দামি স্যুট গায়ে চাপিয়ে দামি সিগারেট যত চৌকশভাবে টেনেই সে ধোয়া ওড়াক, তার স্ট্রী জানে তার স্বামী একজন অবৈধ মানুষ, সে একজন চোরের স্ত্রী। তার ছেলেম্মেয়ো জানে তারা চোরের ছেলেমেয়। তার আত্মীয়স্বজনবন্ধুবান্ধবেরা জানে তারা একজন চোরের আত্ীীয়স্বজন-বক্ধুরান্ধ্ব। এমন মানুষের শান্তি কোথায় ? নিজের ছাই হওয়া বিবেকের কাছেই বা তার জবাবদিহিতা কী, সাক্ত্বনা কী ?

না, এটা কেউ চায় না। তবু এই অবারিত অনৈতিকতা তরুু হয়ে গেল আমাদের সমাজে, নিরুপায়ভাবেই শুরু হল। এভাবে শুরু হল আমাদের জাতির আজকের পতন আর অনৈতিকতার যুগ। যাটের দশকে একটা অফিসের অসৎ কর্মকর্তাকর্মচারীরা ছিল চিহ্তি, হাতেগোনা। তারা ছিল সামাজিকভাবে প্র্যত্যাখ্যাত। বলা যেত এই অফিসের এই কটা মানুষ অসৎ। আজ পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। আজ একাট অফিসের দিকে তাকিয়ে বলতে হয় উন্টোকথা। বলতে হয় এই অফিসের এই হাতেগোনা কটা মানুষ সৎ। সৎমানুষেরা আজ চিহ্তিত, উপহাস্য, করুণা আর আক্রমমের লক্ষ্যবস্তু-অবাঞ্ছিত আর নিপিষ্ট।

সত্তুরের দশকের এই অনটন থেকে বাঁচতে গিয়ে অস্তিত্বের নিষ্לুর সপ্গামে নেমে পড়েছিল আমাদের মধ্যবিত্তের বৈষয়িক ধারা- বাঁাপিয়ে পড়েছিল্ল সেকালের অপ্রত্যাশিত বিশাল সুযোগ-যজ্ঞের ওপর। অনৈতিকতা করে ছোক, অবৈধতার পম্থে হোক, ডাকাতি দসুতা যেভাবেই হোক, পায়ের নিচের ভিতটাকে স্থায়ীভাবে পাকা আর মজবুত করে তুলতে হবে তাদের। নিজেদের ভাগ্যকে নিরক্ষূশ করে নিতে হবে। এই নৈতিকতা ও আর দসুতার ভেতর দিয়ে আমাদের আজকের বাংলাদেশের এই অভাবিত বিত্তের বিকাশ।

অস্তিত্বের এই সংকটের মুখে টাকা আর বৈষয়িকতার ধান্দায় আমুণ্ুু জড়িয়ে গিত্যেছিল আমাদের মধ্যবিত্ত। লেখকরাও এই বাইরে নয়। যারা ঐ সং্কট কাটিয়ে বিত্তের জগতে সাফল্য পেয়েছিলেন, তারা উচ্চতর প্রলোভনের হাতে বন্দি হয়ে

গিয়েছিলেন। মাথায় খুন চড়ে গিয়েছিল তাদের। রজত সাফল্যের জ্জ্র্জে জগতে সমপ্পিত হয়ে পড়ায় তাদের চেতনার ধার এমনিতেই কমে এসেছিল।এভাবে ধীরে ধীরে নিষ্ৰিয় হয়ে এসেছিল আমাদের লেখকসমাজের একটি অৎশ। বাকিদের অনেকইে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল তীব্র আর্থিক সংকটের হাতে মার থেতে-খেতে। অস্তিত্ব রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টায় ধুঁকে ধ্রুকে শেষ হয়ে এসেছিল তারা একসময়।

আমাদের আজকের লেখকদের ভেতর শিক্পযাপনের নিশ্চিন্ত অবকাশ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে বললেই চলে। আগেই বলেছি তাদের সবার জীবন আজ শ্পষ্টতই দুইভাবে বিভক্ত যা একভাগে রয়েছে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা- দুবেলা দু’মুঠো খেয়ে পরে বাঁচার জন্যে, ন্যূনতম প্রয়োজনের জন্যে অর্থছীন জীবনপাত। ধান্দার পর ধান্দা, কাজের পর কাজের উর্ধ্বপাস উদ্ধারহীন শ্রম। এমন উত্তেজনাপূর্ণ, অস্থির অবকাশহীন জীবনের ভেতর থেকে কী করে শিন্পের অপার্থিব ফুল ফুটবে? মনে আছে, ষাটের দশকে আমাদর মতো গড়পড়তা চাকরিজীবীদের একটা চাকরিতেই মোটামুটি সংসার চলে যেত। খুব ভালোভাবে না হলেও যেত। কিন্তু আজ একজন ডাক্তার, আমলা, বিশবিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা প্রকৌশলীরও একটা চাকরির বেতন দিয়ে সংসার চলে না। বেতনের টাকা দিয়ে টেনেটুুেে সংসার খরচ চলে গেলেও বাড়িভাড়ার জন্যে বিকেলের দিকে আর একটা ধান্দার দরকার হয়ে পড়ে। টুকিটাকি শখ মেটানোর জন্যে স্ত্রীর চাকরি করার দরকার হয়। এমনি নির্মম উদ্বৃত্তহীন অসম্তব সমাজে সত্তার সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে লেখক কীভাবে লেখার ভেতর পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবেন ? লেখা থেকে সামান্য যা পাওয়া যায় তা দিয়ে তো জীবন বাঁচে না। আর সবাই যে কাঁড়ি কাঁড়ি লিখতত পারবেন এরও তো কোনো কথা নেই।

আমাদের লেখকরা আজ কেবলি উর্ধ্বধাসে ছুটটছ, কেউ নেহত বেঁচে থাকার তাগিদে, কেউ উচ্চতর সজ্ভাবনার হাতছানিতে। কারো সাথে কারো দেখা নেই। যদিও বা একআধটু দেখা হয়, তাও হয় সেই ব্যস্ততার মধ্যে। একচিলতে অপসৃয়মান অস্ফুট অবাস্তব ছায়ার মতো আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখি, তারপর পরস্পরের কাছ থেকে হারিয়ে যাই, কেউ কাউকে শনাক্ত করতে পারি না। চিনতে পারলেও দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে কেউ কাউকে স্পর্শ করি না। বলতে পারি না : এক পরিবারের ভাই আমরা হে ইটিওক্রিস, প্রাকৃতিক বৈরিতায় অগ্রহণযোগ্যভাবে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের দিকেই তবু আমাদের চিরদিনের রক্ত্যাত্রা।

আমাদের ভেতর দেখাসাক্মাৎ নেই, দেখা হলেও কথা নেই, প্রেম ঘৃণা ঈর্ৰা কিছুই নেই। কারো লেখার জন্যে কারো মমতা নেই, সাহায্য নেই, করণীয় নেই। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লেখাটি যেমন উপেক্ষিত তেমনি অবহেলিত সবচেয়ে নিকৃষ্ট লেখাটি । সবাই আমরা একা, আলাদা আর অবসিত। এ কেমন কামক্ষুষাহীন জগতে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা ?

ষাটের দশকের যৌবনের দিনগুলো আজো চোখের সামনে ভাসে। কী গভীর বন্ধুত্ম ছিল আমাদের ভেতর ! একজোট হয়ে কীভাবে দলবেঁধে রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়াতাম দিনরাত। স़ाহিতি-শিম্পের জন্যে কামানের গোলায় জীবন উড়িয়ে দিয়ে শহীদ হতে চাইতাম। আমরা আড্ডা দিতাম, ভালোবাসতাম আর অপচয়ের ভেতর জীবনের বৈভ্বময় সষ্ভাবনাকে আবিষ্কার করতাম। সে অবকাশ আমাদের ছিল। কোটি কোটি এককভাগে ভাগ-ছওয়া সাহিত্য তখনও বিচ্ছিন্ন অপরিচিত মানুষের আলাদা পৃথিবী হয়ে ওঠঠ নি।

আজ বাহ্লাদেশ সত্তর দশকের অস্থিরতা উৎরে একটু-একটু করে আবার সুস্থির হয়ে উঠছে। গত আড়াই দশকের নির্বিচার দসুতুত আর অনৈতিকতার ভেতর থেকে অর্জিত বিত্তই আজকের এই সুস্থিরতার ভিত্তি। আমাদের জীবনে অবসরের জানালায় আবার একটু-একটু করে বুলবুলিরা ওড়াউড়ি শুরু করেছে। আজ আমাদের লেখকদেরও আবার কাছাকাছি হওয়া দরকার। সবাইকে ্ֵুজ্ে পেতে আবার একখানে হওয়া দরকার। এ দেখা কাজ্রের ভেতরকার দেখা নয়, পথচলতি মানুষ্বের অবয়বহীন চকিত অশ্ফুট দেখা নয়; এ দেখা অবকাশের দেখা, যে অবকাশের ভেতর শিল্পীমন রচিত হবার জন্যে গ্রীবা বাড়ায়, স্বপ্ন দেখে, হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে। একটা সৌকর্যময় মদের বোতলকে ঘিরে যেমন পাচজন মানুষ ‘ইয়ার’ হয়ে ওঠে তেমনি শিল্পসাহিত্যের অলীক জগৎকে মাঝখানে রেখে আমরাও অন্তরগ হয়ে উঠব। সবার এবটু-একটু উত্তাপ দিয়ে আমরা আবার জীবন পাব। পরস্পরের উষ্ণতায় সকলের গা তাতাব।

বড় উদ্দেশে বেরোনোর আগে সবাইকে তো মিলতে হয়, সেই যূথবদ্ধতা আমাদের কই? অবকাশের ভেতর অদরকারের ভেতর আমাদের নির্জলা উত্তাপের বিনিময় কই? সব দেশের সারস্বত-সমাজে তো এই সংঘচরিত্রের রেওয়াজ থাকে, আমাদের কেন মরে গেল? কলকাতায় কফি হাউসে, বিভিন্न সাহিত্যপত্রিকার অফিসে, লেখকদের বাসায়-বাসায় সবসময়ই তো এই আড্ডা চলেছে। আড্ডা, মিত্রতা, সাহিত্যানুরাগের উষ্ণতা, বড়কিছুর আসন্নতায় উদ্দুদ্ধ হওয়া— কোথায় নেই এসব? মালার্ম্রে বাসায় শনিবার সন্ধ্যার সাহিত্য আসরে সারা ইয়োরোপ থেকে কবি শিষ্পী বুদ্ধিজীবীরা আসতেন। আদ্ডায়, আলোচনায়, পানাহারের উষ্ণতায় শিল্পসাহিত্যের সশ্পন্ন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতেন।

আজ আমাদের সেই আড্ডাচাই। আড্ড--নির্জলা, রক্তিম, আকারণ। প্রশস্তু অবারিত চালের নিচে নিঝধ্ঞ্চাট হৃদয়ের একট্খুানি উষ্ণতা। এতে বড় শিষ্পসাহিত্যের ভিত তৈরি না হোক, অন্তত আমরা আবার বন্ধু হব, সুস্থ হব, ছালকা হব-এটুকু ভাবতে দোষ কী ?

১৯৯৬

## চাই লেখকে-লেখকে সহযোগ

আমাদর বন্ধু শহীদ কাদরী ছিল ষাটের দশকের সবচেয়ে প্রখর লেখকদের একজন। কবি হিসাবে ফ্মুরধার তো ছিলই, তারও চেয়ে বেশি ছিল আড্ডাবাজ আর রসিক। ওর গলার ভরাট স্বরের মতো ওর হুদয়টাও গমগম করু। টদ্দাম আড্ডা আর ছদ-কাঁপানো হসিিতে ও সে-সময়কার ঢাকা শহরের বেশকিছু রেস্তোরাঁকে সপ্রাণ করে রেখেছিল। পুরোনো ঢাকার বিউটি বোর্ডিংকে ও করে তুলেছিল পঞ্চাশ আর ষাটের দশকের লেখক আর বুদ্ধিজীবীদের জমজমাট মিলনরেন্দ্র। যে রেন্তোরাঁায় ও বসত সেটাই সরগরম হয়ে উঠত, লেখক কবি-বুদ্ধিজীবীদের শধ্দিত আনাগোনায় বিখ্যাত হয়ে যেত। সেকালের গুলিস্তান এলাকার রেক্স, গুলসিতনন, লা-সানি ওর সুবাদে লেখকদের দৈনদ্দিন গন্তব্য হয়ে উঠেছিল।

ওর শরীরের গড়ন ছিল চওড়া দোছারা। ক্ষিপ্র, বুদ্ধিদীপ্ত, আমুদে আর ফুর্তিবাজ শহীদ ছিল আমাদের যৌবনের দিনগুলোর সবচেয়ে জমকালো মানুষ। কীভাবে যেন আমাদের মনের ভেতর সহজেই ওকে আমাদের চেয়ে বড় জায়গা দিয়ে দিত্যেছিলাম আমরা, সব দিক থেকে আমাদের ওপরে বলে ওকে মেনে নিয়েছিলাম। কেবল আমরা নই, আমাদের চেয়ে দশ বছরের বড় শামসুর রাহ্যান, হাসান হাফিজুর রহমানও ওকে আমাদের সমবয়েসী মনে না করে নিজেদের সমবয়েসী ধরে নিয়েই যেন কথা বলতেন। যেন তাঁদেরই অন্তরঙ ইয়ার কেউ। বয়সের তুলনায় ব্যক্তির্বের পরিণতি ওর ছিল এতটাই উজ্জ্রল। লেখাপড়ায়, চিন্তায়, বিচার-বিবেচনায়, কবিত্বে ও ব্যজ্গে ও ছিল সবাইকে ছাড়ানো। সে-সময়কার তরুণ লেখকদের অনেকেরই কাজ হয়ে উঠেছিল ওর ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া আর ওকে অনুকরণ করে যাওয়া। ওর ঢাকাইয়া কুট্টি ধাঁচের উদ্দুমেশানো বাং্লা থেকে আরম্ভ করে কথাবার্তার চং, শব্দের ব্যবशার, রাত থেকে রাতে ঢাকার রাস্তাকে সচকিত করে হেঁটে বেড়ানো, ওর নিঃসছতা, বোহেমিয়ান জীবন, বেদনা, ব্যর্থতা-সবকিছুই যেন সেই সময়কার তরুণ লেখকদের অলিখিত নিয়তি হয়ে উঠেছিল।

এমন যে অসাধারণ শহীদ, সে একদ্িন আমাকে একটা নিগূঢ় কথা বলেছিল। একদিন কথায় কথায় বলল : ‘ধর তুই আর আমি দুইজনেই কবি, একেবারে জানের দোস্ত। অহন কাগজে তোর একটটা কবিতা বাইরইহে, আমি সেইডা পড়ছি। বিকালে তোর সজে দেখা। তুই কইলি একটা কবিতা বাইরইছে ‘সণ্বাদ্', দেখছস ? বেশ ভালোই হইছ্ছ কবিতাট। তখন তোরো আমি কী কমু ক দেহি?’

আমাকে চুপ করে থাকতে দে্েে শদীদ বলল : ‘কবিতাডা পড়ার ক্থা বোলুম চাইপা যামু? য্যান তোর কবিত পড়ার জন্য ছাতি ফাইান যাইতাছে এমনি ভাব দেখাইয়া কমু, ‘কস কী! ‘সহ্বাদে’ ছাপা হইছে? আরে সকালবেলাই তো পড়লাম কাগজটা? ক্যান দ্যাখলাম না ক দেহি? বাসায় যাইয়াই পড়মুP.... তাও কমুনা যে পড়ছি। ক্যান ক্যুনা জানস? কইলে বে তুই খুশি হইবি, মনটা একটু ভালো লাগব, নিজের ওপর বিধাস আইব, এই শান্তি আমি তোরে পাইতে দিমু না!’

এটা-যে আড্ডাবাজ শহীদের একটট বানানো গষ্প তা নয়, ওর জীবনেই ঘটেছিল ঘটনাট। ওর এক বন্ধু একবার ওকে এসে বলেছিল যে, ওদেরই আরেকজন বন্ধু ওর (শইীদের) একটা কবিতা পড়ে নাকি তার কাছে দারুণ প্রশংসা করেছে। দিন কয়েক পর সেই পাঠকবন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে আশান্নিত শইীদ যখন ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে কবিতাটা কেমন লেগেছে জানতে চাইল, বন্ধুটি নির্মল হেসে (যেন কবিতাটার কথ্থা এই প্রথম শুনল), সলজ্জ ভभ্গিতে বলেছিল : কী বললি, ঐ নামে তোর কবিতা বেরিয়েছে?... না তো ভাই, কবিতাটা চোখে পড়ে নি। আচ্ছা, আজই পড়ে ফেলব।

শহীদের কবিতা নিয়ে ওর বন্ধুর ব্যবহারের সজ্গে আজ আমাদের অধিকাং্শ লেখকের আচরেণেরই হয়তো খুব-এক্টা পার্থক্য করা যাবে না। এদেশে আমাদের চারপাশে প্রতিদিন যেসব লেখা বেরোচ্ছ, সেসবের ব্যাপারে কার্যত আমাদের বোনো উৎসাহ নেই। উৎসাহ थাকলেও আমাদের কথায় বা লেখায় সে উৎসাছের কোনো প্রমাণ নেই। আমাদের বন্ধু বা লেখকেরা চারপাশে কী লিখছে আমরা মন দিয়ে তা পড়ছি না। পড়লেও মনের ভেতর যে উদ্দীপনা জাগল তা নিয়ে ভুল করেও দু-পৃষ্ঠা লিখে ফেলা বা লেখককে দুটো উৎসাহের কথ্া বলে তাকে কিছুটা অনুপ্রেরণা দেওয়া-এধরনের কোনো কিছু করতে চাই ना। বরং বন্ধুর লেখাটি প্রশং্সা পাচ্ছে, অভিনদ্দিত হচ্ছে দেখলে কোথায় যেন আমরা ত্রস্তু আর আতষ্কিত হয়ে পড়ি। আমাদের মুখ শুকিয়ে ওঠ১। মনে হয় যেন হারিয়ে যাচ্ছি। অস্তিত্ব হারানোর ভয় আমাদের অধিকার করে।

সুতরাং আমাদের তখন করণীয় একটাই থাকে-ঔ তৃপ্তি, খ্যাতি, আত্নবিষ্বাস, উদ্দীপনা থেকে তাকে নিঃস্ব করে নামইীন আলোইীন ধৃলার ভেতর নামিয়ে আন।। যে ‘অনাদরে অবহেলায়’ গান গেয়ে যেতে হয়েছিল বলে রবীন্দ্রনাথ দুংখ করে গিয়েছিলেন সেই অনাদর আর অবহেলার রিক্ততায় তাকে মিথ্যা করে দেওয়া। না, সরাসরি তার থ্যাতি বা জনপ্রিয়ততার বিরোধিতা আমরা করি না। অত নির্বোধ আমরা নই। ওতে ঝুঁকি আছে। বিরোধিতার কারণে উল্টো তার খ্যাতি বেড়ে যাবার আশজকা আছে। ঈর্ষাকাতরতার দায়ে নিজের নিন্দিত হাার ভয় আছে। তাই আরও ধূর্ততা আর নিঃশ্দ্দতার সঞ্ছে এগোতে হয় আমাদের। তার ভাবমূর্তিকে ব্যর্থ করতে আমরা আরও অনেক সূম্ম কৌশলের আশ্রয় নিই। নির্বিকার ও দাম্শনিকস্গুলভ এক শীতল কঠিন উদাসীনতার আড়ালে তার ভালো বা উজ্জ্qল সাফল্যগুলোকে মিথ্যা করে বিদায় করে দিই। এ-কথা সত্যি যে আমাদের ধারেকাছে একজন লেখক সত্যিকার ভালো বা

অভিন্দনবযোগ্য কিছু লিখে ফেললে তা সাময়িকভাবে আমাদের খানিকটা বিমর্ষ করে ফেলতে পারে। তার খ্যাতি বা সাফল্যের পাশে নিজেদের অস্তিত্বকে ক্ষণিকের জন্যে নিফল বা ক্দ্র্র মনে হতে পারে। এসব মুহূর্তে অস্তিত্ব হারানোর ভয় কমবেশি মনের ভেতর এসে যাওয়াও বিচিত্র নয়। এই ভেঙে-পড়া পরিস্থিতি থেকে সৃষ্ঠিষীল মানুষেরা কীভাবে নিজেদের বাঁচান? সেই বিমর্ষতার কাছে আত্মসমর্পণ করে নয়, বরং উল্টো উপায়ে। নতুন অনুপ্রেরণায় জেগে উঠে, জীবন্ত টগবগে লেখা নিত্যনতুন উপহার দিয়ে, কাজের জগতে নতুন উদ্যমে ধাঁাপিয়ে পড়ে। এটাই তো সেই বিখ্যাত পেশাগত ঈর্ষা যা মানুষকে আলসেমি আর জড়তার শৈত্য থেকে সক্রিয়তা আর উদ্দীপনার জগতে বাঁচিয়ে তোলে। উদ্যম আর শক্তির দিকে এগিয়ে দেয়। এই আতফ্ক আর ঈর্যা তো চিরকালই স্বাস্থৃপ্রদ। আমাদের সম্ভাবনাময় কর্মপ্রেরণার একট্টা বড় উৎসই তো এই ঈর্ষা। সমস্ত মানবিক সাফল্যের অন্যতম প্রধান প্ররোচক। কিন্তু আমাদের ঈর্যা কেন এমনটা হয় না ? কেন ইতিবাচক না হয়ে এ হয়ে পড়ে নেতিবাচক। আশেপাশের কেউ ভালো একটা কিছু লিvে ফেললে কেন দশাট ‘আরো ভালো লেখা’ লিvে আমরা তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিই’ না। কেন নীরব নিস্পহ উদাসীনতার ভেতর অথ্থীন করে আমরা তাকে কেবলি পিষ্ট করে লেষ করে দিতে চাই।

এর কারণ স্পষ্ট। আমাদের ঈর্যা অক্ষমের ঈর্ষা। শক্তিহীন সংকীর্শ মানুষের অসূয়া। তাই এ এমন অস্ছিইীন, মেরুদণ্ডইীন, স্मায়ুবর্জিত। কেন আমরা অভুত্ভাবে এমনটা ভাবি যে আমার পাশের কেউ উজ্জ্qল বা অন্দ্দ্যি কিছু লিখলেই আমার অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে ? আমি বিলুপ্ত হয়ে যাব ? মাইকেল বা বষ্কিম ভালো লিখেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনান্দ, মানিক কি মিথ্যা হয়ে গিয়েছিলেন ? শেক্সপিয়ারের পর মিন্টন কি জন্মানनি বা টল্স্টয়ের পাশাপাশি দস্তয়েভস্কি বা চেখভ? কোথায় কার জন্যে কার উত্থান বাধাগ্রস্ত ? তবে কেন আমাদের এইসব অলীক ভয় ? কেন চারপাশের লেখকদের অভিন্দন জানানোর ব্যাপারে এমন সীমাীীন কার্পণ্য আর অনুদারত?

আমাদের এই মানসিক ফ্মুর্রুতার চেহারা যেসব জায়গায় সবচেয়ে উৎকটভাবে দৃশ্যমান হয়, আমাদের দেলের কবিতাপাঠের আসরগুলো তার এবটা। সেইসব আসর বেগুলো আয়োজিত হয় একুলে ফেব্রুয়ারি বা বিজয় দিবস উপলক্ষে, বড় আয়াজনে। পঞ্চাশ একশ বা দু-শ কবি সেখান জড়ো হয় শ্রোতাদের সামনে নিজেদের একটি বা দুটি প্রিয় কবিতা পড়ে শুনিয়ে তাদের হূদয়ে একট্টুানি জায়গা করে নেবার আকুত্তিতে। এমন অবস্থায় সেখানে মঞ্চ ঘিরে বসে থাকা কবিদের কাছ থেকে কী ব্যবशার আশা করতে পারি আমরা ? নিশ্চয়ই ভাবতে পারি একেকজন কবি আশা-কম্পিত বুকে যখন এক পা দু-পা করে মঞ্পের ওপর গিয়ে দাঁড়িয়ে তার কবিতাগুলো সহকবিদের সামনে পড়তে শুরু করবে তখন সামন্-েসে-থাকা কবিরা তাদেরই একজন সহকর্মীর এই দুরাশার উচ্চারণগুলোকে হয়তো উন্মুখ আগ্রহ নিয়ে একটু শুনবে, মুহ্রের্তের জন্যে একটু আর্দ্র হবে। কবিতাপড়া শেষ হলে সপ্রশংস করতালিতে তাকে অভিনদ্দিত করবে। এইতাই তো

সুশীল সমাজের রীতি বা পরিচিত দৃশ্য। এই্টুবুু কি দেব না আমরা একজন সহযাত্রীকে? কিত্তু কী দেখি আমরা এই আসরগুলোয় ? একজন কবি মc্টে উঠছে তো তার প্রতি অনাস্থা, উপহাস আর প্রত্যাখ্যানে যেন রিরি করে উঠছে সারাটা আসর। এককথায় কবিকূলের সমবেত বিরক্তি আর অননুম্মেদনের অভিশাপ নিয়েই যেন সে মঞ্চে কবিত পড়রে উঠল, যেন মঞ্চে ওঠাটাই তার অপরাধ হয়েছে। কবিতাপড়া শুরু হলে যেখানে তার স্বজাতির সদস্যরা তার কবিতার আবেগের ভেতর একটু একটু করে গা়় হয়ে উ১বে সেখানে তখন দেখা যায় প্রায় উল্টো দৃশ্য। সারাটা আসর জুড়ে কবিতা ছাড়া পৃথিবীর আর সবকিছু নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা আর গালগল্লেপর ইচ্ছামতো খিস্তিখেউড় শুরু হয়ে যায়। মc্পের ওপর ঁঁঁড়ানো কবির কবিতামে বিশেষভাবেই শোনা হচ্ছে না সেটা তাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যেই যেন সবার গল্পরত চোখের দৃষ্টি এদিক-ওদিকে ছড়ানো—একমাত্র মঞ্ধের দিক ছাড়া। এছাড়াও একেক সময় একেক কবির উচ্চারণের কোনো মুদ্রাদোষ, পफ়ার কোনো ভপ্গি বা অনোভন শব্দ ব্যবহার নিয়ে কোথাও হয়তো হাসির রোল উঠে তাকে জানিয়ে দেয় সবাই তার মঞ্চের ওপর অবস্থানের ব্যাপারে কী পরিমাণ অনুম্মেদদহীন। কেউ চিনাবাদাম খাচ্ছে, কেউ চানাচুর চিবোচ্ছে, কেউ হুল্মোড়ে মত্ত- এমনি এক আপাদমস্তক অনাস্থার দ্শ্য সবখানে। সব ব্যাপারে তারা মনোযাগী, শুধু একটা ব্যাপার ছাড়া। কখন মঞ্চ থেকে তার নিজের ডাক আসবে, সেই ঈপ্সিত কামনায় কেবল তারা উৎকর্ণ। সবার ভেতর সবসময়ই কেমন যেন এক্টা অসুস্থ আশক্কা : একের পর এক কবিকে ডাকা হচ্ছে, অথচ তাকে ডাকার কোনো নামগন্ধ নেই। একেকজন নাম-সাকিন-ছাড়া কবি যাচ্ছেতাই কবিতা পড়ে কবিতার আসরের পরিবেশটাকেই বিষাক্ত করে তুলল, অথচ তার ‘শ্রেষ্ঠ কবিত’টি আবৃত্তির জন্য তাকে ডাকার ব্যাপারে কারো যেন কোনো মাথাবাথা নেই। সে যখন মঞ্চে উঠবে তখন কবিতা শোনার মতো মনটাই যে বেঁচে থাকবে না এই শ্রোতাদের ভেতর-কী লাভ হবে তখন কবিতা পড়ে—এমনি সব উদ্বেগে প্রায় সবাই সুস্থতা হারিয়ে বসে আছে। এই মন নিয়ে কী করেই বা অন্যের কবিতা অনুভব করা, শোনা বা ভালোবাসা সম্ভব? কী করে সম্ভব প্রেম বা অনুরাগ।

যে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে কবিতা পড়ছিল, সে এই বিপুল কবিকুলের কাকে কতটূকু শোনাতে পারল জানি না। হয়তো শেষপর্যন্ত নিজেকেই শুনিয়ে নেমে এল মঞ্চ থেকে। তবে এই কবির দুর্ভাগ্য নিয়েও আবার অতশত দুঃখ করার কিছু নেই। কেননা অন্য কবিদের কবিতা পাঠের সময় সে যখন মঞ্চের সামনে কবিদের ভিড়ে বসেছিল তখন সে-ও ঠিক তাদের প্রতি এমনি আচরণই করছিল।

ব্যাপারটট একটু অন্যরকম হতে পারত, কিছুহ্ষপ আগে যেমনটা বলেছি সেরকম। সবাই একটু সহনণীলতায়, মমতায় পরম্পরের কবিতা মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারত, সপ্রশংস শুভ্চ্ছায় সবাই সবাইকে সম্মানিত করতে পারত। এতে কোনো ফ্মতি বা খরচ হত না। কিন্তু তাতে সবার আত্মবিব্বাস বাড়ত, সবাই কবিতা লেখার প্রেরণায় আরো

অনেক বেশি জেগে উঠত, নিজেদের ভেতর ভ্রাত্ত্ববোধ অনুভব করত, নিজেকে একটা সপ্রেম সহৃদয় গোষ্ঠীর সভ্য হিসেবে ভাবতে পারত।

একজন লেখক নিজেকে নিয়ে সবচেয়ে অসহায় বোধ করেন কখন? যখন তিনি কোনো একটা লেখা শেষ করেন। তার শিউরে ওঠা অপার্থিব অস্তিত্বকে মথিত করে যে নতুন লেখাটি উঠ্ঠে এল, তা তাকে পুরোপুরি একট্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেয়। কী হল এটা? সেই বহুপুরোনো প্রশ্ন। ‘ইহ কী ?’’কীমিদম?’ হল কি সত্যিসত্যি কিছু? কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমি ? সাহিত্য সাফল্যের কোন্খানে ? লেখাটির সজে পুরোপুরি ওতপ্রোত বলে এই দুর্বেধ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কিছুতেই তার পক্ষে সম্তব হয় না। এই উৎকম্ঠিত অস্বস্ত মুহূর্তে তাকে অসহায়ভাবে তাকাতে হয় তার আশেপাশের লেখকদের দিকে, যাঁরা দূরব্বের কারণে ঐ লেখাটির অপেক্ষকৃত নিরপেক্ষ ও নিখাদ মূল্যযয়ন তাকে উপহার দিতে পারে। এই মুহূর্তে বন্ধুদের সাহায্য তার ভারি প্রয়োজন হয়ে পড়ে-নির্ভরযোগ্য নিকটতম মানুষদের সাহায্য। না হলে নিজের সত্য অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা বড়বেশি অন্ধকারে থেকে যায় তার। আত্ববীক্ষণ বড়বেশি গোলমেলে হয়ে পড়ে।

কিন্তু এটুবু আমরা করি না। লেখকদের জন্য তো নয়ই, সাহিত্যকর্মীদের জন্যেও নয়। কিছুদিন আগে চোেের সামনে দেখা একটা ঘটনা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরছি। দশবছর পূর্তি উপলক্ষে কোনো এবটা কবিতাপত্রিকার পক্ম থেকে একটা বড়সড় অনুঠ্ঠান করা হয়েছিল বিষবিদ্যালয়ের ভাষা ইনসটিটিউটে। সবাই জানেন এ ধরনের অনুষ্ঠান মূলত শুভ্চো বক্তব্য বা অভিন্দন জানানোরই অনুষ্ঠান; পত্রিকার কর্মীদের অনেক দিনেে চেষ্টা, উদ্যম আর আত্দক্যয়কে স্বীকৃতি দেবারই অনুঠ্ঠান। কিন্তু একজন গুরুত্বপূর্ণ বক্তা উঠে দাঁড়িয়েই যা বললেন তা আমাদের জাতীয় স্বভাবের সঙ্গে অনেকটাই সঙতিপৃর্ণ। দীর্ঘ বক্ত্তায় পত্রিকার যাবতীয় কৃতিত্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি বললেন: 'সব দিক থেকে ব্যর্থ হলেও পত্রিকার অন্তত একটি ভালো দিকের উল্লেখ না করে পারছি না, সেটা এর ছাপার দিক। ফ্যা ঝকবকে নির্ভুল ছাপায় বেশকিছু ভালো সংখ্যা অন্তত উপহার দিয়েছে পত্রিকাটি এই দশ বছরে। এইজন্যে স凶্পাদককে ধন্যবাদ না জানিয়ে উপায় নেই।’

এসব কথ্া নির্বিকারভাবে বনে যেতে লাগলেন তিনি ঐ পত্রিকার সেইসব উদ্যোক্তার সামনে যাঁরা কবিতাঙনকে স্বাস্থবন্ত করে রাখার জন্য দশ-দশটি বছর অক্লোন্ত পরিশ্রম আর আত্মক্ষয়ে ঐ পত্রিকাটি বের করে গিয়েছেন, এবং দশ বছর পর একটি সভার মাধ্যমে তাদের দুংখযাত্রার ইতিহাস তুলে ধরে আগামী দিনগুলোয় শ্রোতাদের ভালোবাসা ও শুভ্ভো্ছা চাচ্ছেন। ঐ পত্রিকার যিনি সম্পাদক, তিনি নিজে একজন কবি ও অধ্যাপক। পত্রিকাটির দুরাহ কষ্ট কাঁধে নেওয়ার কোনো জরুরি দায় তার ছিল না। তবু স্বেচ্ছায় ঐ দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলে তিনি। তুলে নিয়েছিলেন না বলে, বলা যায় তুলে নিতে হয়েছিল তাঁকে। দেশের কাব্যাঙনের হতাশাব্যক্জক পরিস্থিতি তাঁকে এই দায়িত্ব নিতে বাধ্য করেছিল। ঐ হতাশার চিত্র তার মতো অন্যদের চোখেও যে পড়ে নি তা নয়, কিন্ত্ত

অন্যদের তুলনায় তাঁর চৈতন্য অপেক্ষাকৃত সক্রিয় ও হৃদয়ক্ষমতা প্রখর ছিল বলে প্রকৃতি তাঁকে দিয়ে ঔ দায়িত্ব পালন করিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়েছে। তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের এই সাহিত্যপপ্রেম আর উদ্যম-এসব কি অপরাধের ব্যাপার ? না হলে কেন এত অসম্মান! দশ-দশটা বছরের শ্রাত্তিহীন সাহিত্য-যুদ্ধের শেষে ঝকঝকে নির্ভুন ছাপার মতো সাফন্যের এই মর্মান্তিক পরিহাস কেন ?

একজন মানুষ কখন একটি সাহিত্য-পত্রিকা বের করতে উদ্ধুদ্ধ হন? যখন চারপাশের হততাশাজনক ও অরাজক সাহিত্য পরিবেশের নিঃস্বত, অনিচিতি ও বিশৃচ্খলতার ভেতর সম্পন্নসাহিত্যের বিলুপ্তির আশঙ্কা তাকে উৎকর্ঠিত করে তোলে। তিনি চান তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে চারপাশের লেখকদের যূথবদ্ধ করে তাদের একটি আদর্শ্র দিকে প্রজ্জলিত করে তুলতে, সাহিত্যযাত্রার নতুন অর্থময়তা আবিষ্কার করতে। এদিক থেকে দেখতে গেলে একটি পত্রিকা বের হওয়াটাই তো একটা অভিন্দ্দরোগ্য ব্যাপার। চারপাশের লেখক আর লেখার জগতের প্রতি অসীম বেদনা ও কল্যাণ-কামনা ছাড়া একটি সাহিত্যপত্রিকার জন্মই তো সম্তব নয়। সাধ্যমতো ভালোবাসায় ও যত্নে চারপাশের লেখকদের ধারণ কর্াা, লালন করা, তাদের ফুটে ওঠার সুয়াগ করে দেওয়া, নতুন সাহিত্য-পিপাসার দিকে একটি কালপর্বকে উন্মুখ করে তোলা-সবই তো একটা সাহিত্যপত্রিকার কাজ। আর যে নির্মম আর্থিক কষ্ষ, শ্রম আর হতাশার সঙ্গে যুদ্ধ করে এই কাজটিকে সফল করতে হয় তাও তো সবার জানা। এই কাজকে বিদ্রপ বা তাচ্ছিল্য করার অবকাশ কোথায়? তবু আমরা করি। ‘অবৈধ সঙ্গম ছাড়’ সুখ, পরের মুখকে মলিন করে দেওয়া ছাড়া আনন্দ, আজ আর নেই।

সেই বক্তুতার এক পর্বে বক্ত বিদ্রপ করে একজন প্রাক্তন সম্পাদকের কথা জানালেন যিনি অতীতে নিজের পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় একটি করে চষ্ষিশ পৃঠ্ঠার বই সমালোচনা লিখতেন। কথাটা কিছুটা ঠিক। তাঁর পত্রিকায় নিজেদের গোষ্ঠীর লেঁখকদের বই নিয়ে বড়সড় সমালোচনা তিনি লিখতেন। সহজেই প্রশ্ন আসে, কেন করতেন তিনি তা? এত পৃষ্ঠা সমালোচনা লেখা তো সোজা ক্থা নয়। তাঁদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেরেন বলে ? না, তা নয়। তাহলে কেন করতেন ? তিনি এটা করতেন তাঁদের তিনি ভালোবাসতেন বলে, তাঁদের জন্যে সাহিত্যিক উৎক্ঠা অনুভ্ব করতেন বলে। তাঁদের বড় জায়গায় দেখতে চাইতেন বলে। যে অভাবিত সাহিত্য-যুগ তখন আসন্ন হচ্ছিল তাঁদদরকে সেই উচ্চতায় তুলে ধরতে চাইতেন বলে। ওটা ছিল স্বগোত্রের তরুণলেখকদের স্বাভাবিক বিকাশের জন্যে তাঁদের একজন তরুণ-সহ্যাত্রীর সহজাত উৎক্ঠা।

কেবন যে সচেতনভাবেই আমরা একে অপরকে অবহেলা করি তা নয়, নিজেদের অক্ষমতা, অযোগ্যত, আলসেমি দিয়েও অনেক সময় একে অপরকে নিজের অজান্তে উপেক্ষা করে চলি। এমন তো কতবারই জীবনে ঘটেছে যে খবরের কাগজে অসহনীয় কোনো মন্তব্য পড়ার পর পত্রিকায় তার দাঁতভাঙা জবাব দেবার জন্যে রীতিমতো মরিয়া


 এমন কত হাজার হাজার জ্জ্মল অন্দ্য্য অসমাপ্ত চিঠি বুক্কে ভেতর নিয়েই তো आयরা কবরে যাই একসময়। কত দিন কত অনবদ্য বই পড়ার পর মন প্রশাং্গ অার শ্রদ্ধায় ভরে উঠ্ঠছে। মনে হয়োে ভালোতাবে ভেবেচিন্ঠে কিছু লিযে লেখকের এই সুপ্পভ
 পোস্টমমস্টার গল্লেরে নায়কের মতো নিজ্ের নাছোড়বদ্দা বিবেককে সাষ্বন দিত চেট্টা

 বा সময় হয়ে ওঠे জীবनে।
একেক সময় মনে হয়, কেন এমন হয়ে গেল আমাদর সাহিত পরিবশশ ? আমাদর




 घরছঢ়़ হয়োছ জীবন ও পৃথিবীর অপরিচিত অজানা পল্েের হতছছনিত। স্সোনে
 আর প্রयুক্তির উеভূমিক বিকাশের মুগে, মানীীয় হদদয়নুভুতির এই পতনের কানে,
 আলে এদেলের বিষবিদ্যালফ্য়র শ্রেষ্ঠ ছাত্রেরা গণিত, দর্শন আর সাহিত্তের দিকে বে দুর্নিবার आকর্শ্শ অনুভ্ব করেজে, আজ সেই জায়গা অধিকার করে নিয়েছে কপ্পিউঢার প্রयুক্তি, প্রকৌশল, চিকিৎসাশাশ্ত, ব্যবসা-্যবস্থাপন।। বৈষয়़িতার রম্য-গোলাপের

 পর দিন সাহিত্যের অস্গন মেধাী মানুষ্রে পদপাত বিরল হয়ে এসেছে।

এ-মুগে পঅ-পত্রিকার বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি এই মেধাইনতার অাগুনে যুতাহ্তির মতো কাজ করেছে। এই শতকের প্রথম কফ্য়ক দশকে প্রপত্রিকার সং্থ্যা ছিন আজকের একশ ভাগের এক ভাগের চেয়েও কম। তখন পত্রপত্রিকার সেই অভাবের যুেে জাতলেখকদদর जাগ্যেই কেবল প্র্থ হয়ে লেখক হার বিরল সুয্যেগ মিলত। বাকিরা পাঠ্-পরিচ্যের সসশ্মান নামלীনতার ভেতর নিঃশব্দ ফুলের মভো ফুটে থাকাকেই
 গোছ। ৷ে-্যুগে পঅপত্রিকার অভাবে যারা পাঠক হ্বার দুর্ভগ্য ম্মনে নিতে কুর্ঠিত হতেন

না, আজ লেখা প্রকাশের অবারিত সুযোগ পেয়ে তারা সবাই লেখক হিসেবে নিজেদের দর্পিত অস্তিত্ব ঘোষণায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছেন। সাহিত্যের অঙনে অক্ষমের এই ক্রমবর্ধমান ভিড়ের দম-আটকনো চাপে গোটা সাহিত্য-পরিবেশই দৃষিত হয়ে যাচ্ছে। খারাপ টাকা ভালো টাকাকে খেদিয়ে দিচ্ছে। সংকীর্ণতা, হীন স্বার্থ, অक্ষম ঈর্ষা এবং অন্তর্গত ছীনতায় সাহিত্যজগৎ এখন বিপুলভাবে আক্রান্ত। অযোগ্যের এই অবাঞ্ছিত ভিড়ের ভেতর আসল শক্তিমানদের মুখও যেন ক্রমশ অস্বচ্ছ হয়ে উঠছে।

আজকের অধিকাং্শ লেখকের প্রেম ততখানি সাহিত্যের জন্যে নয়, যতখানি ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে। ফলে মেধাবী মানুষদের কাছ থেকে যে মর্যাদাসস্পন্ন আচরণ, উৎক্্ঠা বা মমতা দেখা যেত, এদের কাছ থেকে তা প্রত্যাশা করা যাচ্ছে না। কোনো অলজ্জ অশোভন অমর্যাদার আচরণের ব্যাপারে অনেকের মধ্যেই কোনো বিকার নেই। অনেকে আবার এসবকেই মোক্ষসাধনের একমাত্র হাতিয়ার মনে করে। অক্ষম ক্ষু্র লেখকপরিচফ্যের সং্কীর্ণ টটটটাকে উচু করে রাখার নিদ্রাছীন চেষ্টা ও আতঙ্েেক অনেকেই কমবেশি অসুস্থ। অনেক সময় শক্তিযান লেখকদের হৃদয়ও এইসব পরিবেশগত ইীনতায় ক্লুষিত হয়ে যায়।

সাহিত্যজগতে সুযোগ্য মানুষদের সং্য্যা ক্রমাগত৩াবে কর্ম আসার পাশাপাশি অক্ষম অলেখকদের আবিল সং্খ্যাগরিঠ্ঠতার চাপ আমাদের লেখকসমাজের সুস্থতাকে খুবই বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। আমাদের লেখকদের ভেতর সপ্রেম উদার, মহৎ প্রবণতাগুলো পীরে ধীরে দুর্লভ হয়ে উঠছে।

আমরা পরম্পরের প্রতি আর একটু অনাক্রমণ নীতি গ্রহণ করতে পারি, তাতে কারো এমন কোো ক্ততি হবে না। ভাবতে পারি একটা সৌহার্দ্যময় দলের সভ্য আমরা। আমাদের ভাগ্য এই দলের ভেতর একসঙ্গে থেকেই; এর বাইরে গিয়ে নয়, আলাদা হয়েও নয়। সহযাত্রী লেখককে বন্ধু ভেবে তার সমৃদ্ধির কামনা এমন কোনো অপরাধ নয়। তার অবস্থান দৃঢ় করা তো শেষ অব্দি আমার নিজের শক্কেকেই বাড়িয়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন। এতে লেষপর্যন্ত লাভ তো আমাদের সকলেরই। আজ আমাদের সাহিত্যজগতের নিকৃষ্ট লেখাটির মতে শ্রেষ্ঠ লেখাটও একই রকম উপ্পেক্ণ ও উদাসীনতার শিকার হয়ে রয়েছে। এই বেদনা মর্মান্তিক। আমার পাশের লেখকের প্রতি আর একটু মনোযোগী তো আমরা হতে পারি। আরেকটু আগ্রাহ যত্নে পরস্পরের লেখাগুলোকে পড়াশোনার ব্যাপারে উদার আর আন্তরিক হতে পারি। কারও লেখা পড়তে বসে কোনোখানে আন্দ পেলে তা তার কাছে অকুহ্ঠভবেে তুলে ধরতে পারি। সংশোধনের পরামর্শ থাকলে তার কাছে তা তুলে ধরতে পারি। এতে সে খুশি হবে, তার আত্মবিব্বাস বাড়বে, লেখার ব্যাপারে সে আরও অনুপ্রেরণা পাবে। আমাদের সাহিত্যভাণ্ডার সম্পন্ন হবে। ব্যক্তিগত খুশির সহ্গে সজ্গে সমবেতভাবে আমরা খুশি হয়ে উঠতে পারব।

একজন লেখকের চেয়ে প্রিয় আমাদের কাছে আর কে? আমাদের পরস্পরের দেখা হ্য়ার দরকার। একজন লেখককে দেখার আনন্দে আরেকজন লেখকের মন অপার্থিব

হয়ে উঠবে। আমাদের দরকার বাড়িতে বাড়িতে সাহিত্যের আসর বসানো, আড্ডা জমানো, এক টেবিলে এক্সজ্গে সবাই মিলে বসে খাবারের সশ্শ্শৃতির সুচনা করা। এতে জীবন সুস্থ হয়। পাপ কমে।

আজ আমাদের রাস্তাঘাটের গাড়ির চালকদের যেমন ভাবতে হবে যে রাস্তায় কোথাও জটট দেখা দিলে সামনের গাড়ির পাশে গিয়ে নয়, পেছনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে-কেননা আপাতদৃষ্টিতে এটিকে লাভজনক মনে না হলেও আখেরে লাভজনক এটাই- যানজটের হাত থেকে বাঁচার এটাই পথ; তেমনি নিজেদেরই স্বার্থে মিলিত মানুষের একটি হৃদয়বান প্রবল গোষ্ঠী হিসেবে বেড়ে ওঠার জন্যে আজ আমাদের সবাইকে পরস্পরের পাশে দাঁড়াবার কথা ভাবতে হবে।

ঈর্ষা আমাদের মধ্যে থাকুক, কিন্তু তা যেন নিজের ক্ব্রুতা দিয়ে আমাদের সবাইকে পিষে মারতে না পারে। আমাদের চাই পোশাজীবীর উর্ষ্যা যা সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা আর উত্তরণের বলীয়ান আনন্দে দিত্রিজয়ী-প্রবল, ইতিবাচক ও জঙম। সে হোক নৌকাবাইচের খুশি হয়ে ওঠা নদীর মতো-্রতিযোগীদের দাঁড়ের শব্দ আর ঢোলের আওয়াজে উদ্দাম আর কলক্ঠপৃর্ণ। আমাদের ভেতর জন্ম হোক শক্তির-সম্পন্ন, স্বাস্থ্যবান ও রাজকীয় শক্তির—uাতে ছীনতা উৎরে একটটা সম্পন্ন গোত্রের মতো বল্লম হাতে আমরা দাঁড়িয়ে যেতে পারি গভীর আকাশের নিচে, সারবদ্ধ।

১৯৯山

## জীবন ঘনিষ্ঠ শিক্ষা

আমার বন্ধুবান্ধবেরা প্রায়ই বলে, ‘কী বানালে তোমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রটাকে এভাবে বাংলামোটরের এই ছোট্ট গলির ভেতর ? এমন একটা জিনিস এরকম জায়গায় মানায় নাকি? দূরে কোথাও বানাও না-সাভার কিং্বা আরো দূরে-প্রকৃতির নির্জন পরিবেশের ভেতর—ষ্ঞানচর্চার উপযোগী শান্ত নিভ্ত কোনো জায়গায়—অনেক বড়সড় কোনো এলাকা নিয়ে-দেখবে, স্বপ্নের মতো একটা জিনিস হবে।'

আমি জবাবে বলি, ‘সাভারে যাওয়া তো দূরের কথা, রাজধানীর ঠিক কেন্দ্রবব্দ্দুতে না হয়ে এতদূরে এই বাংলামোটরে যে বানাতে হয়েছে প্রতিষ্ঠানকে এজন্যেই আমি দুঃখিত।’ অনেকদিন পর্যন্ত আমি সত্যি সত্যি চেষ্টা করেছি মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার কোথাও এটার অফিস নিতে-জাতির কর্মমুখর বাস্তবতত এবং হিিস্র উদ্যমের মূল প্রাণকেল্দ্রে। সচিবালয়ের ব্যাপারটা অসস্তব বলেই হয়তো ওই জায়গাটার কথ্া ভাবি নি। এই কেন্দ্র থেকে পাঠ নিয়ে একদিন যাদের এই জাতিকে পরিচালনা করতে হবে, আমি বিব্বাস করি, তাদের উথিত হতে হবে এই জাতির সর্বময় রাষ্ট্র প্রক্রিয়ার বাস্তব ভিত্তিমূল থেকে। না, হাসির কথা নয়, আমার ওইসব বক্ধুবাঙ্ধবকে অনেকবার সকাতরে আমি বলেছি, ‘সচিবালয়ের ভেতর এককেণে কোথাও অমাকে সামান্য একটুক্রো জায়গা দিতে পার তোমরা?’ জীবन-সং্গামের দাঁতাল আক্রমণ থেকে দূরে, প্রকৃতির শান্ত নির্জন পরিবেশের ভেতর, জীবনবিচ্ছিন্ন শিকাব্যবস্থা আমার পছ্ন্দসই নয়। শান্তিনিকেতনের মতো তপোবন আদর্শে গড়ে তোলা শিক্ষপ্রণালী একালের নিষ্ঠুর রক্তু-সং্ঘাতের যুগে অনেকখানি আচল বলেই আমার ধারণা।
[আজকের পাচ্চাত্যের কथা আলাদা। ওখানকার দেশগুল্ো আজ একেকটা বড় আকারের শহর ছাড়া কী? আপাতদৃষ্টে সেখানে যাকে প্রকৃতির কোলের স্নিগ্ধ শান্ত কুঞ্জবন বলে মনে হচ্ছে সেখানেও আধুনিক সভ্যতার সর্বশেষ ব্যসনগুলো ক্র ছোবল উচিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে বেড়াচ্ছে। ]

কিছুদিন আগে আমি শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সহজ অনাড়শ্বর জীবনে নিবেদিত অধ্যাপকবৃন্দ, সুস্থিত মূল্যবোধ, সাধনা, নিষ্ঠা-সব মিলে রাবী㴔ক পৃথিবীর একটা শেষ রশ্মি যেন এখনো বেঁচে আছে সেখানে। তবু প্রশ্ন

আলে, বাঙালি জীবনের সश্গাম আার অগ্রयাত্রার ইতিছসে শান্তিনিকেতনের অবদান
 পতি্ঠানটির সমষ্ত আফ্যাজন আর প্রচেট্টার চেয়েও অনেক বড় নয় ?

ধারণা করা হয়তে অসছত হবে না বে শাত্তিনিকেতন গড়় তোলার শ্রূস্সষ্ত
 প্রকৃতিলাनिত এই নির্জনতার কোলে, উপনিষদীয় জীবনর্যুর এই নিরবচ্ছিন প্রশাত্তির ভেতর তাঁইই মত্তে প্রবুদ্ধ মানুষদ্রর জন্ম একদিন সহ্খটিত হবে এই শান্তিনিক্কেতনের অগনে। সময় ত ভুল প্রমাণ করেছে। আমার মনে হতে চায় তাঁর এই চিত্তার চাইতে তার কাল অন্নে এগিয়্য গিয্যেছিন। তা ছাড়া তিনি নিজেও কি দ্বে্দ-বিস্সষ্ত নাগরিক হিং্রতারই সত্তান হিলেন না? মৌন সমাহিত উপনিষদীয় পৃথিী ঢো তাঁর জীবনের বিকাপপর্বের পরিবেশ ছিল না। তাঁ বাস্তবতত ছিল বরং এর উল্টে। ইউরোপের সমাজব্যবস্शার তীব উচ্হিত গতিধারা বেখানে ফিরে ফিরে
 শান্তিনিক্কেনের শাাত্ত নির্বিরাধ জীবन-পরিবেশ তাঁ মতে শক্তিমান, স্গ্রামদীী, পরাক্রান্ত মানুষদ্রর উथান घটাবে?

 বিচ্ছিন্নতাই লেষ পর্যন্ত হয়োে এদ্রর অধিকাংশের বিধিলিপি। সামাজিক সং্ছাত
 বিজয় ছিনিয়ে নেবার যুদ্ধে নিজ্টেরে শশ্রভাঙারকে তাদর অপর্যাপ্ত মনে হবারই कथा। তा ছাড়া সমজকে তাদের অনুকुलে মুঈ ফেরাত্ বাধ্য করার হিংস্র

 জোড়া নিঃসभতার ভেতর, জীবনের লেষদিন পর্যত্ত নিজ্জের আদর্শাক সর্ব্বাচ্ ভেবে, শজ্জ্পিভাবহীনভাবে এরা নীরবে এক্সময় নিঃপশে হয়ে গোে।
 ব্যাপারটা নিয়ে কথা হয়েছিন একদিন।এ ব্যাপারে তিনি আরো বিশদ শুনতে আগ্রইী হলে কাছাকাছি তুলনা হিসেবে বাং্লাদেশের ক্যাডডে কলেজগুলোর প্রসস্গ তুলে ধরে
 কনেজ নাম সামরিক প্রবণতাসম্পন্ন একধরনের চোক্প বেসামরিক শিষ্পপ্রতি্ঠান তৈরি করা হচ্ছে এবং বিরাট অর্থ্ব্যয়ে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানগুল্লের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। দলের সামরিক মহিমার প্রতিভ্ এই বিদ্যালয়ুগুলোকে সপ্পতি জনচক্শে তুলে ধরা হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্মাধ্যমিক পর্যা|্য়র এক্ধরনন উম্নত শিম্পপ্রতিঠ্ঠীন হিসেবে।

ভবিষ্যৎ সামরিকবাহিনীর জন্য ভালো অফিসার গড়ে তোলাই এগুলোর প্রচ্ছন্ন লক্ষ্য। ग্কুলগুলোয় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাকাল সপ্তমশ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী। ধরে নেওয়া হয়েছে, শৈশবের এই অনুভূতিময় দিনগুলোয় যদি ছাহ্রছাত্রীদেরকে নিয়মননুবর্তিতার ভেতর দিয়ে সুষ্ঠু শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটিয়ে গড়ে তোলা যায় তবে তাদের চরিত্রে এমন কিছু গুণাবলির সহযোগ ঘটবে যা ভবিষ্যতের সামরিক জীবনে তাদেরকে সুযোগ্য অফিসার হতে সাহায্য করবে। যারা সামরিকবাহিনীতে যেতে পারবে না কিংবা যেতে অনিচ্ঠুক হবে তারাও এই শিক্ষাব্যবস্থার উপকার পেয়ে উন্নত ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। আমি নিজেও এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বেশকিছু অভিনন্দনযোগ্য দিক দেখতে পাই। এখানে ছাত্রছাত্রীদেরকে যে শৃচ্থলা, সুশিক্ষা এবং সুস্মিত মৃল্যবোধের ভেতর দিয়ে গড়ে তোলা হয়, তা প্রশংসসনীয়।

কিন্তু এখানেও সেই আগের সমস্যা। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে তৈরি করা হচ্ছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন সুদূর জায়গায়—দেশের রক্তাক্ত, নগ্ন বাস্তবতা থেকে দূরে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের জাতির শক্তি ও নিঃস্বতা, ভূয়িষ্ঠতা ও পচন, বৈচিত্র্য ও অগ্রযাত্রা সবকিছু সম্বন্ধেই অনবহিত থেকে যাচ্ছে। চারপাশের প্রকৃতির নিরীহ নির্বিরোধ জগতের মধ্যে তারা বড় হয়। এখানে সুস্মিত মূন্যবোধ আছে, কিন্তু তা কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে। এখানে নিয়মনুবর্তিতা আছে, কিন্তু তাকে একধরনের পাশবিকত বলাই ভালো। শিক্ষাী্থীদের তরুণ মনের বৈচিত্যু, কৌতূহল, প্রতিভা, স্বাতন্ত্র্স-সকিছুকে দলে পিষে সবাইকে একটা ভেদাভেদহীন একাকার মানুষ করে ফেলাতেই এই শিক্কার আসল আগ্রহ। হৃদয়ের ওপর এই অমানবিক অত্যাচার কিশোর শিক্ষার্ধীদের জন্য এগুলোকে এক একটা উদ্ধারহীন নির্যাতনশালা করে রেখেছে।

প্রায় প্রতি বছরই শোনা যায় পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর-আশি জনের একেক দল ছাত্র একসস্গে জোট বেঁধে হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেছে কলেজ থেকে। তারপর পঞ্চাশএকশ মাইল হেঁটে বা বাস-লঞ্চ-নৌকায় চেপে ফতবিক্ষত অবস্থায় ফিরে গেছে যে যার বাড়িতে। এই বেদনাদায়ক ইতিবৃত্তের এখানেই শেষ নয়। কলেজ কর্ত্পপক্ষ নিষ্ফৃতিহীন। ওই ছাত্রদের পেছননে কলেজ যে বিস্তর অর্থব্যয় ইতিমধ্যে করে ফেলেছে, অভিভাবকেরা তা ফেরত দিতে না পারলে ওখান থেকেও মুক্তি নেই। কয়েকদিনের মধ্যেই কলেজ কর্ত্তপক ওই হতভাগ্য ছাত্রদের বাড়ি ঘেরাও করে আইনের আশ্রয়ে আবার তাদের ওই নির্মম বন্দিশালায় ধরে নিয়ে যায়।

এসব ঘটনা অষ্ঠাদশ-উনবিংশ শতকে প্রভুর বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া আমেরিকান নিগ্রো ক্রীতদাসদের ধরা পড়ার পর গলায় বেন্ট লাগিয়ে আবার প্রভুর বাড়িতে ফিরিয়ে নেবার রোমহর্ষক স্মৃতিকেই কেবল মনে পড়িয়ে দেয়। কী ধরনের নির্মম আর অত্যাচারী শিকাপদ্ধতি এই ঘটনাগুলোর জন্য দায়ী তা সহজেই অনুমেয়।

শিশুমনের ওপর এই পাশবতা কি কোনো উন্নত বা আকাষ্ফিত শিক্ষাব্যবস্থা হতে পারে? অথচ আমাদের দেশের সামগ্রিক শিষ্মাপরিস্থিতি আজ নৈরাজ্য আর অবक্ষয়ের মধ্যে এমনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যে অভিভাবকেরা উপায়হীন হয়ে এই অমানবিক শিক্ষার কাছে সস্তানদের পাঠানোকে আজকাল বিরাট সোভাগ্য বলে মনে করছেন।

আমি সেই অধ্যাপক মহোদয়কে বিনীতভাবে বললাম : আজকের দিনে ভালো শিফার জন্য দুটো টপাদানের সহযোগ খুবই জরুরি। এক, দেশের কঠিন বাস্তবতার ভেতর দিয়ে শিকাষ্থীদের বিকশিত করে তোলা ; দুই, উদার পরিবেশের মধ্যদিয়ে তাদের বেড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া। শান্তিনিকেতন বা আমাদের ক্যাডেট কলেজগুলোর বিচ্ছন্ন শিকাষ্যবস্থ প্রথম শর্তটিকে প্রায় পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছে। তা ছাড়া আমার ধারণা এই দুটো শিক্ষাপদ্ধতির অবয়ব জুড়েই একটা নির্মম অত্যাচার নীরবে সক্রিয় রয়েছে। ক্যাডেট কলেজগুলোর যে অত্যাচার তা প্রত্যছ্ সেটা বর্বরতার অত্যাচার। শান্তিনিকেতনে তা অনেক মার্জিত এবং সূক্ম্ম : মাধুর্যের অত্যাচার।'

আমার কथা শুনে অধ্যাপক মহোদয় অবাক হবার ভঙ্গিতে, কথাটার তাৎপর্য হঠাৎ করে এইমাত্র যেন বুঝতে পেরেছেন, এভাবে, হেসে বললেন : ‘সত্যি, ব্যাপারটা কখনো এভাবে ভেবে দেখি নি তো!

তাঁর বিনয়ের বিগলিত প্রাচুর্য দেখেই বুঝতে পারলাম আমার বক্কৃতাটা তাঁর কাছে পুরোপুরি মাঠে মারা গেছে।
৮.৯.৯০

## সক্রিয় নাইব্রেরি

আমি এই মুহূর্তে বাললাদেশে লাইব্রেরি বাড়ানোর পক্ষে নই। কী হবে নতুন লাইব্রেরি বানিয়ে ? কে পড়বে ? কোথায় পাঠক ? যেসব জাগ্রত হৃদয় আর্ত পিপাসা নিয়ে আজ লাইব্রেরির দরজায় এসে দাঁড়াবে-সেইসব জ্রলন্ত উদ্দীপ্ত মানুষ কোথায় আজ এদেশে?

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম পর্যায়ে স্বপ্ন দেখ্থেছিলাম একটা বড় লাইব্রেরি গড়ে তোলার। সে লাইব্রেরি হবে এখানকার জ্ঞানপিপাসু ঋদ্ধ মানুষদের আলোকিত মিলনক্ষে। না, কেবল লাইব্রেরি নয় ; চিত্রশালা, চলচ্চিত্রশালা, সঙ্গীত লাইব্রেরি, অভিনয় মঞ্চ, মিলনায়তন, ক্যাফ্টেরিয়া—আরো যা কিছু ভাবা যেতে পারে—সব। ঢাকার এই সাং্শ্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রাথমিক কাজে হাতে দেওয়া হয়েছিল কিছ্টুট। পাচচ বছরের সমস্ত শ্রম আর যত্ন ব্যয় হয়েছিল এর পেছনে। গড়ে উঠেছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র লাইব্রেরি, সঙ্গীতশালা, শ্রবণ-দর্শন বিভাগ, মিলনায়তন, ক্যাফেটেরিয়া-গাছপালা—দালান আর লনের একটা নিটোল পরিচ্ছন্ন পরিবেশজাতীয় সাং্শ্কৃতিক কেন্দ্রের একটা ছোট্ট সুস্মিত পৃর্বপুরুষ।

কিন্তু অল্পদিনেই বোঝা গেল মানুষ জন্মাবার আগেই যদি তার ঘর তৈরি হয়ে যায় তবে সেখানে সাপ ব্যাং আর সরীসৃপ বসবাস করে। সুসমৃদ্ধ বিশাল একটা লাইর্রেরি নাহয় গড়ে উঠন, কিন্তু ওটা তো দেশের বর্তমান প্রয়োজন নয়। কে পড়তে আসবে সেখানে ? কষ্টে পরিশ্রম্ম একটা সমৃদ্ধ আর্ট গ্যালারি নাহয় গড়ে তোলা হল, কিন্তু চিত্রকলার প্রবুদ্ধ রসাস্বাদনকারী কোথায় ? কজন আসবে শ্রবণ-দর্শন বিভাগে--পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র কিং্বা সঙ্গীত উপভোগের জন্যে ? সেইসব প্রগাঢ় নাট্যগোষ্ঠী কিংবা নাট্যশিন্পবোদ্ধারা কোথায় যারা সমৃদ্ধ হৃদয় নিয়ে ভিড় করবে নাট্যম্ধের চারপাশে? আমাদের সাং্শ্কৃতিক কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ কিছুদিনের মধ্যেই দুরপনেয় বিপর্যয়ের মুযে অবসিত হল। অবসরলিক্সুদের উদ্দেশ্যহীন ভিড়, দলাদলি আর রুচিহীন খেউড়ে একটা ক্রেদাক্ত পরিবেশের ভেতর নোংরা হয়ে উঠল এলাকাটা।

আজো আমি এদেশে নতুন লাইব্রেরি খোলার পক্ষপাতী নই। কার প্রয়োজনে লাগবে এই লাইব্রেরি? কে মূল্য দেবে? আজ আকস্মিক খোড়াখুঁড়ির ফলে

বিক্রমপুরের অজ-পাড়াগাঁর দশ হাত মাটির নিচ থেকে যদি পালযুগের কোনো বিখ্যাত ভাস্কর্য বের হয় তাতে চারপাশের নিরক্ষর গ্রামবাসীর কী এসে যায় ? একটা বিরাট ঐতিহ্যবাহী লাইব্রেরি রয়েছে শহরের মাঝখানে—চারপাশে মৃর্খ্র রাজড্ব-কী তার অর্থ?

আমার আশঙ্কা, আমাদের সমাজে হয় কোনোদিন জ্ঞান প্রবেশ করে নি, নয়তো প্রবেশ করে থাকলেও আমাদের সজে তার সম্পক্ক ছিন্ন হয়েছে।

লাইব্রেরি তৈরির আগে ওই লাইব্রেরিতে কারা আসবে আজ প্রথমে তাদের জন্ম দেবার কथা ভাবতে হবে। ইশকুল, কলেজ, বিষ্ববিদ্যালয় আজ আর তাদের জম্ম দিচ্ছে না। কিছু পরিমাণে তাদের গড়ে তোলার পরই কেবল হাত দেওয়! যেতে পারে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার কার্জি, আগে নয়।

এইজন্যে বিষ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আমরা লাইব্রেরিকে গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে নামিয়ে এনেছি-্রধান গুরুত্ব পেয়েছে ‘জাতীয়ভিত্তিক মানসিক উৎকর্ষ কার্যক্রম'।

ইংরেজ বেনিয়ারা একদিন যেভাবে এদেশের মানুষকে ‘চা’ ধরিয়েছিল, ঠিক সেভাবেই দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েকে আজ বই ধরাতে হবে আমাদের। বই ধরানোর প্রক্রিয়া হবে ‘চ’ ধরানোরই অনুরূপ-হুবহু এক। শুধু উদ্দেশ্য হবে আলাদা। হাজার হাজার বই পড়ার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আজ সারাদেশের ছেলেমেয়েদের পড়ার আনন্দে মাতিয়ে তুলতে হবে। আর সেইসজ্গে যুক্ত করতে হবে মানসিক বিকাশের উপযোগী সুন্দর সাং্শ্কৃতিক সব কর্মসূচি। ভালো ভালো পুরস্ফারের প্রলোভনের সামনে ফেলে তাদের জয়ের পিপাসাকে ল্লু করে তুলতে হবে; কিন্তু তা কেবল বইপড়ার মরো একটা উচ্চায়ত দরকারেই। এভাবেই নিজের অজান্তে তারা গৃহীত হয়ে যাবে বইয়ের অমেয় অনির্বচনীয় জগতে। বইয়ের ভেতর দিয়ে বিকাশের দিকে উদ্মুদ্ধ হয়ে তারা শ্রেয় ও মহানের জন্য আর্ত হয়ে উঠবে। তখনই আসতে পারে কেবল নতুন লাইব্রেরি তৈরির প্রসঙ্গ।

আজ দেশের লাইব্রেরিগুলোর দুরবস্থা অনেকেরই জানা। সেখানে বইয়ের পাঠক প্রায় শূন্যের কোঠায়। ভে দু’চার জন এখনো আছে তাদেরও অধিকাংশই শুধুমাত্র নিম্নশ্রেণীর উপন্যাসের পাঠক। এই বেদনাদায়ক ব্যর্থতার ক্ষতিপূণ লাইব্রেরির কর্ত্পকককে করতে হয় এক হুদয়বিদারক পন্থায় : পাঠকক্ষের টেবিলে বিনোদনসর্বস্ব নোংরা পত্রপত্রিকা সাজিয়ে রেথে, আর সেগুলো ঘিরে জড়ো-অয়া রুচিহীন লোকজনদের লাইব্রেরি ব্যবহারকারী হিসেবে পরিচয় দিয়ে।

মনে রাখতে হবে লাইব্রেরি কেবল কতকগুলো সুন্দর সুশোতন বইয়ের সমষ্টি নয়। এমনকি বিপুলসংখ্যক বইয়ের সমষ্টিকেও লাইব্রেরি বলে না। লাইব্রেরির প্রধান সম্বল একজন উজ্জীবিত হৃদয়সম্পন্ন মানুষ-যিনি ডাক দেন।

আমরা সবাই জানি দিনে পাঁচবার নামাজ পড়তে হয়-কখন কোন্ নামাজ পড়তে

হয় তাও আমাদের জানা। তবু মসজিদের মিনার থেকে প্রতিটি নামাজের সময় আর্ত উচ্চকণ্ঠে একটি উদ্বুদ্ধ মানুষকে ডাক দিতে হয়। বলতে হয় : ‘এসো, নিদ্রার চেয়ে প্রার্থনা উত্তম।’ লাইব্রেরি থেকেও তেমনি একজন মানুষকে আহ্বান জানাতে হয়। সবাইকে তাঁর ডেকে বলতে হয় : এসো, এখানে এসো, এখানে তোমাদের বৃদ্ধি, বিকাশ, আলোকসম্মত মুক্তি। হ্যা, এইখানেই-আর কোথাও নয়।’ ওই মানুষটি গ্রস্থাগারিক হতে পারেন-হতে পারেন অন্য কোনো প্রাণিত মানুষ। এই মানুষ একজনের জায়গায় অনেকজনও হতে পারেন। কিন্তু যে লাইব্রেরিতে ওই উদ্রুদ্ধ আহ্বানকারী নেই—মুয়াজ্জিন নেই-সেটা লাইব্রেরি নয়।

আমাদের সমাজে আজ এই বেদনাজাগ্রত মানুষটি কোথায়—সেই মানুষটি, যে ডাক দেবে ?
৩. ৬.৯০

## আমার সময় ও আমি

আমার জন্মের প্রায় সন্গে সহেই দ্বিতীয় বিষ্বযুদ্ধ বেধেছিল এবং বিয়ের আগের দিন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। এ থেকে আমার অনেক শুভানু্্যায়ীর মনেই এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নির্ঘাত তৃতীয় বিম্বযুদ্ধ বাধবে। তৃতীয় বি্্যযুদ্ধের মতোন এমন এবটা সব্বাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ যদি সত্যি সত্যি পৃথিবীতে ঘটতেই হয় তবে অনুগ্রহ করে তা যেন আমার মৃত্যুর অন্তত ঘন্টাখানেক পরে ঘটে। সমস্ত দিক থেকেই তা সন্ত্রেষজনক। প্রথমত, এতে আমার নিয়তিনির্ধারিত আয়ুর ব্যাপারটা একটা মোটামুটি পৃর্ণতা পাবার সুযোগ পাবে। কেননা এই আমি মানুষটে-যে কিনা মৃত্যুর আজন্ম আতঙ্কে অপরিসীমভাবে ভীত ও ব্যথিত ছিল বলে জীবনের দুই গণ্ড থেকে সমস্ত রক্তিমতা ছাঙরের হিংস্র্রতায় ছিড়ে নিতে চাইত, সেই মানুষটা একদিন টনটটান শক্ত হয়ে চাদরের নিচে নিঃসাড় শুয়ে থাকবে অথচ পৃথিবীর সব রঙিন টেলিভিশনে বিনোদনমূলক অনুঠ্ঠান এমনি মুখর উৎসাহে চলতে থাকবে, লোকেরা বেলেল্ধাহল্লায় মেতে থাকবে, গান গাইবে, ফুর্তি করবে--আমার মানবজন্মের প্রতি এর চেয়ে মর্মান্তিক উপহাস আর কী হতে পারে! কিন্তু ধরা যাক, দৃশ্যটl যদি এরকম না হয়ে এমন হয় : আমার মৃত্যুস্বাদে পৃথ্বিবীর রাস্তায় রাস্তায় তাবৎ পথচারী বিদুফ্স্পৃষ্টের মতো দাঁড়িয়ে গেছে, যান্বাহন বিমূঢ় স্ত্ব্ব, দেশে দেশে রাষ্ট্রপ্রধানেরা আমার শেষকৃত্যে যোগদানের জন্য তড়িঘড়ি উদ্যত-এককথায় সারা পৃথিবীর জনজীবনে লোকের কালো ছায়া-তবে আমার মৃত্যুর তার চেয়ে জ্যোতির্ময় ছবি আর কী হওয়া সষ্ভব ? ধরা যাক এর চেয়েও আরো কাম্য আরো আকা্্িিষি সেই অসম্ভব ঘটনাটিই যদি ঘটট-আমার মৃতু-মুহুর্তেই বিবসৃৃ্টির সেই অন্তিম ধ্বংস-সभীত তুলকালাম শব্দে বেজে ওঠে-এক্বথায় পৃথিবীর সব হাস্-গান, অফিস-যাওয়া, সরগরম সদ্ধ্যা আর টেলিভিশনের মুখর রাত-এক তুড়িতে উধাও হয়ে যায়, তবে আমার চেয়ে সুখী আর কে?

তবু জানি, সব দুরাশার মতোই আমার এই ভাবনাগুলোও নিরেট মূর্থতা। আমার ম্ত্যুর ব্যথায় মহান বা সামান্য কোনো আপতিক বিপর্যয়ই ঘটবে না কোনোখানে, পৃথিবীতে একটা হষ্षার শব্দও কম হবে না কোথাও।

না, যুবরাজ হ্যামলেট আমি নই, আর তা হবার জন্যে জন্মিও নি পৃথিবীতে। অমি তো ‘চলনসই পদ্য লিখি’-আমার ডাকে কোন্ নিঃশশ্দ শূন্য সাড়া দেবে ?

মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রা যাঁদের কাছে সম্পন্ন আত্মজীবনী প্রত্যাশা করে, আমি সেই পঙ্ক্তির নই। তবে কেন এই অকারণ ঔদ্ধত্য? আত্নজীবনীর বেনামীতে এই নির্বোধ আত্মপ্রতারণা!

না, আমার রক্তের ধারায় প্রতিভার জ্রনন্ত অগ্নিকণারা অসাধারণ স্ফূরণে জ্রেে ওঠে নি কখনো-অসম্ভবের উদগ্র কামনা জন্মান্ধ আক্রমণে আমার হৃদয়কে হিং্র্র করে তোলে নি। গূহ্পালিত রক্তে আমি একটা নিরীহ আর গতানুগতিক মানুষের হুদয়কেই লালন করেছি आंজীবন।

তবু বলি : আমি নই, কিন্তু যে-যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম অন্তত একটা কারণে তা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একটা বিরতিহীন বিশাল পতনকে আমার যুগে আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

গিন্মবার্গের মতো বন্য বিষণ্ন চিৎকারে আমি শুধু বলতে পারি : ‘আমার যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষদের উন্মাদ হয়ে শেষ হতে দেখেছি আমি।’

আমার যুগের প্রায় প্রতিটি মানুষকে আমি ধুল্লের দামে বিক্রি হয়ে যেতে দেখেছি। দেখেছি কী করে এক্টা বিশাল জাতি পুরুষ্তহীন হয়-প্রতিটা মানুষ তার বিধাসকে কত অল্পদামে বেচে দিয়ে নিরাশ্রয় হয়ে যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের মতো আমার যুগের কোনো কৃতার্থ কবি কি জীবনের পরিপৃণ্ণতা থেকে জেগে উঠে বলতে পারবে : ‘আমি জীী্ণজগতে জন্মগ্রহণ করি নি।’

এ যুগের তরুণ কবি কী করে তাঁর মতো করে লিখতে পারবে:
‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে?
আমাদের সময়কার তরুণ কবির কালসম্মত অনিবার্য উচ্চারণ হয়তো তাই :
‘দীর্ঘ আয়ু ভালোবাসিন্নে
মরিতে চাই দ্রু৷
আমাদের অকালপ্রয়াত কবিবন্ধু হুমায়ুন কবিরের একটা ছোট্ট কবিতার নায়কের মতোই ছিল এ-যুগের দুঃখময় রক্তাক্ত অবয়ব :
"ফিরে আসি ফের। ভীরু,

ফিরে আসে তার প্রভু ঘাতকের কাহ, ত্যনি আবার দ্যাখ্া ফিরে আসি তোমার দুয়ারে,
তোমার আলোর দিকে ফিরে আসি-ক্বান্ত ফীত্রাস,
তোমার নিষ্ঠুর ঘরে, ছে আমার পরম ঘাতক!
অসহায়তাউদ্ধারহীন বিশাল এক সর্ব্রাগী অসহায়তার কাছে ফিরে ফিরে আসার আত্মধ্ধংসী দুর্ভগ্যই আমাদের বিধিলিপি। ত্বু আলোকোজ্দ্রলতার একটা পৃথিবীকেও এর পাশাপাশি আমি দের্খেছি আমার কালে। সম্ভাবনা এবং ব্যর্থতা, উদ্যম এবং আশাভঙ্গ, উৎসাহ এবং পতন পালাক্রমে বা পাশাপাশি স্থান গ্রহণ করেছে আমার সমকালে।

নির্লজ্জ ম্বা্থপরত এবং স্থুল রজতলিস্সার অধঃপতিত রাস্তায় আগার যুগের

আर्विक সকক্টটর निদ্দ্য়ত্ম অভিঘাতের পশশাপাশি জাগতিক উন্নতির অবাধ
 দেখেছি কী করে তাদের সৃজনশীল স্ভাবনা ভিথিরি হয়ে যায়।

দেখেছি জাতীয় জাগরণের প্রাথমিক বিপুল সুচ্না, স্ব্বগাসী জলোচ্মাসের মতোই


 পারে। ম্বধীননতার অর্থ কীভাবে হয়ে দাঁ়়ায় অকর্ষিত দসুতার বিবেকহীন অবাধ
 রক্তের অসম্মানিত লাঞ্থনায় নিপতিত হতে পার্।

তবু অবক্য়ের কালো অক্ধকারের ভেতর তিমিরহুননের অম্ञান স্ফুরণ আশাম্শিত মুখ দেপিয়ে গেছে প্রতিটি সষ্ভাব্য বিরতিতে। জাতীয় জীবননর ভিত থেকে মুক্তির অপরাজিত পিপাসা কূধিত জাগুয়ারর মচো জেগে উঠে এই সময়ের মধ্যে ছিনিয়ে এনেছ্ছ দু-দूটি স্বাধীনতার অनিদ্দ্য নিষ্ঘুর রক্তগোলাপ।
 आমি। आশक্षাপ্পল্দিত বুকে সুনীল आলাশে বাংলা|দেলের জणীয় পতাকার প্রথম দर্পিত উত্তোলন স্ষচক্ম দ্খার দুর্লड ভাগ্যের আমি অপিকরী ছিলাম। অশ্ম এবং
 পতাকার সম্পন্ন প্রতি্ঠা আমি দ্খেছি।
 অস্নির বিপুল এক পরিরর্ত্যানতার ভেতর প্রকৃত আত্নস্বরাপে অন্বষণে ফান্তহীন巨ूल।
 দীর্শ্বাসে মথিত করেহে।
 ও অম্মাঙ্ধ চেতনা यা কালে ও ভূগোলে পরাভবীীন।

এককথায় উथান এবং উণ্মাচন, বিজয় এবং বিপর্যয়, উন্মুখ্ত এবং wান্তি এই অান্তিযুগের রক্তক্ত মুখাবয়বকে এক বির্রেধ্য্যথিত দ্বৈতচরিত্রে দ্রিখজিত ও অনন্য করে ডুলোছ। সুতরাং আমি নই, কিন্তू বে-সময় পরিসরে আমি এই পৃথিবীতে ব্ৰেচছছিলাম, (কিংবা আরো সঠিক্ভাবে বলা যায় : একটি অবধারিত মুত্যু জন্য अभেक্ন করে গিয্যেছিলাম) নাना কারণে তা ছিল আমাদের জতীয় জীবনের এযাবৎকালের সবচচফ় শ্যুনীয় অধ্যায়। এটা সেই সময় ঘখন আবহ্যানের

ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এই নিষ্ষিয়া জনগোষ্ঠী একটা সর্বাত্মক জাতীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, আত্দদানের ভেতর দিয়ে একটা মহান পবিত্রতায় স্নাত হয়েছে; যখন ভেদাভেদছীন দুংখ সারাজাতিকে একটা অভিন্ন ছাদের নিচে এক ও অভেদ্য করে তুলেছিন এবং মুখরিত যুদ্ধযাত্রার উচ্চকিত পদশব্দের ভেতর দিয়ে এই জাতি প্রথমবারের মতো জেগে উঠেছিল সামরিক পরিচয়ে।

এটা সেই সময় যখন আবহমানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, এক বিশাল রক্তসাগরের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে, নতুন চরের মতো, একটা স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে অভ্যুদয় ঘটেছিল আমাদের। আমাদের এই সুপ্রাচীন জনগোষ্ঠী বিঝ্ধজনীনতার উজ্জ্জল আকাশে স্বাধীন জাতির মর্যাদা নিয়ে আত্নপ্রকাশ করেছে।

আবার বলি : আমি নই, কিন্তু যে দেশ ও কালে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম তা নানা কারণে আগামীকালের মনুষদের চোখে ফিরে ফিরে বিস্ময় জাগাবে। সেই মহান ও মর্মন্রুদ, অভাবনীয় ও আত্মবিরোধী, বিস্ময়কর ও বিজ্রাত্তিপূর্ণ কালপরিধিই আমার এই অস্তিত্ব ভুবনের মূল পরিচয়।
১০. ১০. ৯o

## বিদ্যাসাগরের ওপর আলোচনা সভায় বক্ত্তা

সুধীমণ্ণनो,
आজকের সভার অনাতম নিধ্রারিত বক্তা বররুস্দীন উমর সাহেব অনুপপ্থিত। খেসারত হিসেবে আমাকে বিনা লোটিশে মঞ্চের ওপর তুলে দেওয়া হল। তিনি থাকলে আมাকে এভাবে ছাস্যকর হতে হত না। বিদ্যাসাগরের মতো একজন মানুষের বিষয়ে কथা বলা এমনিতেই কঠিন। এভাবে হলে আরো কঠিন।

বেশ ক্য়েজজন বক্জ নানান দিক থেবে বিদ্যাসাগরের ওপর আলোকপাত করেছ্নে। বিদ্যাসাগ্রের স্ ভূমিকাই প্রায় স্পেশ্শ করা হয়েছে। তাই আমি ও বিষয়গুগোর দিকে না

কিছুদিন आগে ‘ভোরের কাগজের একটা বিতাগ আমাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে

 সপ্তাহে দিতে হয় একেকজনরে। এববার দেখলাম প্রধানমম্ট্রী খালেদ জিয়া স্বয় উত্তর দিत্যেছ্ন। তাত আমার সাহস বেড়ে গেন। প্রধানমগ্রীई যদি পারেন আयার বাধা小োথায়। আমিও দিয়েঘিলাম। অনেক প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল : ভ্যেব উপদেশ


 চচ্টা করিস। ভোরের কাগজ্জে বিভগীয় সম্পাদক আমার ওই উত্জটটা ছাপেন নি।



বিদ্যাসাগরেরে মধ্যে বে শক্তিকে আমি সবচচ্য় বড় বলে অনুভব করেছি তা হল এই বোকা হওয়ার শক্তি। বেস্ কারণণ তার খ্রতি শ্রদ্ধা আমার অনিঃণশষ তার একটা অত্তত ওই : তিনি বোকা ছিলেন।

আপনারা জানেন আমরা বিশ্বসাহিত কেল্দ্রে উদ্যোগ সারাদ্লে হেলেমেয়েদ্রে জন্যে একটটা বই পড়ার কর্মमৃচি চালিয়ে থাকি। আমরা কেবল বই পড়াই না। কে কটা जালো বই কত ভানোতাবে পড়ল তার মুল্যায়ন্ন পাশাপাশি তাদর নেধা

মূল্যায়নেরও চেষ্ঠা করি। এই মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে তাদেরকে নানারকম পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা আছে। তো সেই মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যে সব জায়গায় ছাত্রছাब্রীদের ধীশক্তি, মনন এবং বুদ্ধিমত্তাকে মৃল্যায়ন করারই কেবল ব্যবস্থা আছে। মূল জোরটা মেধার ওপরেই। আমরা বহুদিন পর্যন্ত শুধু মেধাকে মূল্যায়ন করেই তাদের পুরস্কার দিয়েছি এবং মেধাকেই তাদের মূল শক্তি হিসেবে চিহ্তিত করেছি। কার স্মৃতিশক্তি কত প্রখর, চিন্তাশক্তি কত কিপ্প্র ও অন্তর্গামী, মৌলিকতা কত উজ্জ্জল এইসবই ছিল ওই মূল্যায়নের ভিত্তি। কিন্তু একদিন একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে মূল্যায়নের এই পদ্ধতি নিয়ে আমার মনে বিরাট সন্দেহ জাগে। মনে হয় কেবল মেধার মূল্যায়ন করে কি একজন মানুষের সম্পূর্ণ ফ্মতার মৃল্যায়ন সম্তব ? মেধা তো মানুষের সামগ্রিক শক্তির একটা অশশ মাত্র। তার তো আরো অনেক শক্তি আছে যা মেধার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। যেমন শারীরিক শক্তি, পরিশ্রমক্ষমতা, মূল্যবোধ, দুঃসাহস, উদ্যম, হৃদয়ের শুভত্ব ও পরার্থপরতা এমনি আরো অনেক কিছু। কী করে এই সন্দেহটা জাগল সে গপ্পটা আপনাদের বলি। ঘটনাটা ঘটেছিল এই ঘরটার মধ্যেই। একদিন একাদশ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই ঘরটাতে ক্লাস করছি। ক্লাসে এক শর মতে ছেলেমেয়ে। হঠাৎ পাশের ওই বস্তিতে আগুন লাগল। আমাদের দেওয়ালের একদম পাশেই বস্তি, কাজ্জেই আগুনের ভয়ঙ্করতম তাণ্ডবের মধ্যে পড়ে গেলাম। একটা মহল্মা জুড়ে আগুনলাগা ব্যাপারটা যে কতটা ভীতিপ্রদ তা এত কাছে থেকে এর আগে দেখি নি। মুহূর্তের মধ্যে হিিস্র উন্মত্ত হাওয়া ডাকাতের মতো চারপাশ থেকে যে কী ভয়াবহভাবে ছুটট আসে, কী ভয়ক্করভাবে তার লেলিহন জিহ্না সবদিক গ্রাস করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে সেদিন প্রথম দেখার সুযোগ হল। আমি ভয়ে দিশাহারা হয়ে পড়লাম। ভয় হল আমাদের এত কষ্টে তৈরি লাইব্রেরিটা পুড়ে না যায়। শখখানেক ছেলেমেয়ে ক্লাসে, দেখলাম, তারা চোখের পলকে তিনটা দলে ভাগ হয়ে গেল। একদল লেজ তুলে রওনা দিল কেন্দ্রের গেটের দিকে, যত পেছনে তাকায় তত সামনে দৌড়ায়। আরেকটা দলকে দেখলাম তারাও যাচ্ছে গেটের দিকেই, কিন্তু গেট পেরোচ্ছে না। গেটের কাছাকাছি একটা নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে বিশৃজ্খল ছেলেমেয়েদের প্রভুর মতো ক্রমাগত অর্ডার দিয়ে চলেছে : ‘পানি আন, বালু আন’-শ্রীকান্তের সেই ছিনাত বহুর্রপীর গক্পের পিসেমশায়়র মতো : ‘বন্দুক লাও, শড়কি লাও !’-এখন ‘লাও তো বটে কিন্তু আনে কে?’ আমি ভীত-মরিয়া হয়ে আট-দশ জন ছেলেমেয়েকে ডেকে লাইর্রেরির দেয়ালগুলোতে বালতি বালতি পানি ঢালতে লাগলাম যাতে ভেজা দেয়ালে আগুন সুবিধা করতে না পারে। যাই হোক ঘট্টা দুয়েক পরে আগুন নিয়ন্তণণে এল। আমরা নেমে এলাম। ভেগে পড়া সেই দুই পাট্টি পরিস্থিতি নিরাপদ বুঝেে বীরদপে আবার ক্লাসে এসে বসল, কিন্তু পড়াশোনায় আর মন বসল না। আগুনের নানা প্রসঙ নিয়ে রোমহর্ষক কথাবার্তা চলতে লাগল। যারা গেট পেরিয়ে ভেগে পড়েছিল বা যারা গেটের এপাশ থেকেই কল্পিত আষ্ঞাবহদের উদ্দেশে বন্দুক শড়কি আহরণ করার

হুক্ম দিয়ে যাচ্ছিল, তাদের গলার স্বরই তখন সবার ওপর দিয়ে। কিন্তু এই বাকসর্বস্বদের বাইরেও আরো একদল অপ্রত্যাশিত ছেলেকে দেখতে পেলাম ছেলেমেয়েদের মধ্যে। এই ক্লাসেরই ছাত্র তারা কিন্তু এতই সাধারণ যে ক্লাসের প্রাত্যহিক পড়াশোনায় তাদের কোনোদিন দেখেছি বলেই যেন মনে পড়ে ন|। রোজকার ক্লাসের উত্তপ্ত জমজমাট আলোচনায় অংশ নিয়ে লাগ্গুল-আশ্ফালন করতে এদের যেন প্রায় দেখিই নি। আচর্য হয়ে দেখলাম ওরা প্রায়ই সবাই কমবেশি আহত, কারো হাতে ফোশ্কা, কারো গালে স্য্যাকা-লাগা কালো দাগ, কারো কনুইয়ের পাশ থেকে রক্ত ঝরছে, কারো জামা ছেঁড়া, এমনি সব অবস্থা। ক্লাসের দৈনন্দিন পড়াশোনায় পেছনের বঞ্চির অতি সাধারণ ছাত্র এরা, অনেকে এতই মেধাইীন যে প্রায় তিন-চার মাস নিয়মিত ক্লাস করার পরেও তাদের চেহারা আমার মনে কোনোরকম ছাপ ফেলে নি। তাদের বিপর্যস্ত অবস্থ দেথ্েে অবাক হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় গিয়েছিলে তোমরা ? এসব হল कী করে? তাদের অস্ফুট অসং্নগ্ন কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল আমাদের বাক্যবাগীশ বীর পুক্গবেরা যখন গেট পেরিয়ে নিরাপদ জায়গার দিকে ছুটে গিয়েছিল তখন তারা করেছিল উল্টো ব্যাপার। আগুন নেভাবার জন্যে চলে গিয়েছিল বস্তির ভেতরে। এরফম আট/দশটা ছেলে দেখলাম এই দলে। তখন আমার সামনে বসে থাকা ছাত্রদের মধ্যে আমি স্পষ্ট দুটো ভাগ দেখতে পেলাম। একদল—যারা পেছনে তাকিয়েছে আর সামনে দৌড়িয়েছে, নিজেদের নিরাপদ অবস্থান নিশ্চিত করে পেছনের মানবিক বিপর্যয়ের এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য উপভোগ করেছে, হুকুম-হাকাম দিয়েছে; আর একদল- যারা বোকার মতো সেই আগুন নেভাতে ছুটে গেছে। না, কেউ তাদের যেতে বলে নি সেখানে। নিজেদের তাড়নাতেই তারা চলে গেছে। মানবতা বিপন্ন হচ্ছে অনুভব করে ভেতরের আকুতিতে ছুটে এগিয়ে গেছে। নিজেদের ভালোমন্দ ভাবার সময় পায় নি। বুঝতে পারে নি কী করলে আগুন নেভানো যাবে, তবু এগিয়ে গিয়ে সাধ্যমরো দৌড়োদৌড়ি করেছে, বিপদ দেখেও তার ভেতর ঢুকে গেছে, আহত হয়েছে, সাহায্য করেছে। কাজেই দল দুটো : একদল যারা কাজ করেছিল নিজেদের বাঁচাতে, অন্যদল যারা ছুটে গিয়েছিল অন্যদের সহায়তায়। ছেলেগুলোর জন্য খুব মমতা হল আমার। মনে হল আমাদের কেন্দ্রের যে মৃল্যায়ন ব্যবস্থা তাতে মেধার দিক থেকে সাদামঠা অথচ হৃদয়ের দিক থেকে শক্তিশালী এই ছেলেমেয়েদের পুরস্কৃত করার তো কোনো ব্যবস্থা নেই। নমির কি পাবে শুধু স্বার্থপর মেধা? লোভাতুর বুদ্ধিবৃত্তি? হাদয় নয়? ভালোবাসা নয়? মানবিক অনুভূতি নয়?

আপনাদের সবার হয়তো মনে আছে যখন একাত্তুরের স্বাধীনতা আন্দোলনের ডঙ্কা বেজে উঠেছিল তখন কীভাবে রাতারাতি একদল জ্ঞালাময়ী বক্তা ব্যাঙের ছাতার মতো জন্ম নিয়েছিল এই দেশের পথে প্রান্তরে-্রবখানে। স্বাধীনতার আগের অন্তত দু বছর তাঁদের অগ্নিময় ভাষণে সারাদেশ প্রকম্পিত ছিল। কিন্তু যখন যুদ্ধ আরম্ত হল, পাকিস্তানি সৈন্যরা ক্ষুধার্ত পশুর মতো đাঁপিয়ে পড়ল দেশবাসীর ওপর তাদের সেইসব

বাগাড়্মর আর উদ্দীপনার ওপর যেন পানি ঢেলে দিল কেউ হঠাৎ। সবকিছু মুহৃর্তে থেমে নীরু হয়ে গেল। আর সেই বাকসর্বস্ব যোদ্ধার দল দেশ ছেড়ে গিয়ে উঠল কলকাতায়, ভাষণ-সুযোগহীনভাবে মুক্তিযুদ্ধের বুকের ওপর বসে নিজেদের ভাগ্যান্वেষণ করতে লাগল রাস্তায় রাস্তায়। স্বাভাবিকভাবেই একটা ভয়াবহ উৎক্্ঠায় পড়ে গেন সারা দেশ। এই অবস্থাতে দেশকে বাঁচাবে কে ? আমাদের দাসত্বের শৃষ্খল কি চিরস্থায়ী হয়ে যাবে? যুদ্ধ করবে কারা? কোথায় জাতির পরিত্রাণকারী? এই উদ্ধারহীন সময়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল সারা দেশে। এক ধরনের অপরিচিত অবোধ আত্দদানকাতর যুবক জেগে উঠতে লাগল গ্রামবাংলার বুকের ভিতর থেকে, কেউ এদের এর আগে কোনোদিন দেখ্থ নি। গ্রামবাংলার মতো তাদের হৃদয় নির্বোধ ও লাঞ্ঞ্না-ব্যথিত। আমি তখন গ্রাম। সেখানে দেখতাম চারপাশের গ্রামগুলো থেকে এক একদিন বিশ জন পঁচিশ জন করে ছেলে চলে যাচ্ছে যুদ্ধে। এক একদিন সকালে উঠেই দেখা যাচ্ছে গোটা একটা গ্রামের ছেলেপেলের একজনও প্রায় নেই। এই অবোধ এবং মূঢ় যুবকেরা যুদ্ধ করে তাদের মূল্যহীন রক্তে জাতিকে উপহার দিয়েছিল স্বাধীনতা। দেশ স্বধীী হয়েছিল। কিন্তু ১৬ই ডিসসম্মরে ঘটেছিল পুরো অন্য দৃশ্য। ওই জ্রালাময়ী বক্তারা, চোখের পলকে কীভাবে যেন ফিরে এসেছিল রাজধানীসহ সারাদেশের সবখানে। দখল করে নিয়েছিল জাতির প্রাণকেন্দ্র ঢাকা মহানগরী। ১৬ই ডিসেম্মর তাদের দেখা গিয়েছিল বলে দেশের হতাশাগ্রস্ত জনসাধারণ বিদ্রপ করে তাদের নাম রেখেছিল সিক্সটিন্থ ডিভিশন। এদিকে যুদ্ধ শেষ না হতেই যুদ্ধক্লান্ত ওই অবোধ যুবকেরা টের পেয়েছিল এই বিজয় তাদের জন্য নয়, এই মহানগরীতে তারা পুরো অবাঞ্হিত, অতিরিক্ত। তারা নিঃশব্দে মুছে গিয়েছিল বাল্লার বুকের ওপর থেকে যেভাবে একদিন তারা জেগে উঠেছিল, ঠিক সেভাবে। তাদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। অথচ এরাই তো ছিল সেদিনকার এই জাতির মূল শক্তি, আশ্রয়, উদ্ধার ও একমাত্র আশ্বাস। জাতির বিবেক, বেদনা, সগ্র্রাম আর শক্তিমত্তাকে তো ধারণ করেছিল এরাই--নিজেদের রক্তু আর জীবনের বিনিময়ে। অথচ এর কোনো মৃল্য নেই। স্বীকৃতি বা পুরग্বার নেই, অভিনন্দন বা আবাহন নেই-বরাং আছে উল্টো আচরণ। য়ে জাতির প্রতিপক্ষ এরা সব। এদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে গুঁড়িয়ে দিতে না পারলে, ধ্বংস করতে না পারলে কারো স্বস্তি নেই, নিচ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই।

সেদিন আমাদের আলোচনা ক্লাসে আমার সামনে আগুনের আঁচ লাগা, পুড়ে ছড়ে যাওয়া ছেলেগুলোকে দেখে আমার মনে নতুন ভাবনা এসে দাঁড়িয়েছিল। মনে হয়েছিল কেন্দ্রে আমরা ছাত্রছাত্রীদের মেধা প্রতিভা অনেক কিছুরই মূল্যায়ন করি, কিন্ত্রু তাদের ভেতর যে আত্মোৎসগীী হুদয়টা রয়েছে, যে পরোপকারী বেদনাবান মানুষটি রয়েছে একটা জাতির যা সবচেয়ে বড় সম্পদ-তাকে তো কোনো সম্মান দিই না। তো, ওই ঘটনার পরে আমি আমাদের মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিই। আমরা এখন শতকরা পঞ্চাশভাগ নম্মর দিই মেধার জন্য আর পঞ্চাশভাগ দেই নির্বোধ হওয়ার

ফ্ফমতার জন্য। ওই মে ছেলেগুলো আগুনের ভেতর চলে গিয়েছিল, কী শক্তি থাকায় ওরা তার মধ্যে চলে যেতে পেরেছিল? ওদের মধ্যে ছিল নির্বোধ হওয়ার ক্ষমতা, অন্যের দুঃখে নিজ্েের স্বার্থকে ভালোমন্দকে ভুলে যেতে পারার ক্মতা; প্রেমের ক্ষমতা, ভালোবাসার ফ্মমতা, অন্যের কষ্টকে নিজ্রের কষ্ট বলে অনুভব করে নিজের লাভালাভকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা। এ ফ্ষমতা যে কেবল অসাধারণ মানুষের মধ্যোই থাকে তা নয়, বহু সাধারণ মানুষের মধ্যেও একইভাবে থাকে। আসলে মেধাবী মানুষ যা দিয়ে সত্যিকার অর্ধে অসাধারণ হয়ে ওঠেন তা তো এই ক্ষমতাই। এই ফ্ষমতার একটা উদাহরণ দিই। গল্পটা সেকেনে, কিন্তু এখনো বাতিল নয়। ঘুমের মধ্যে বায়েজিদ বোস্তামীর মা বায়েজিদ বোস্তামীকে বলেছিলেন এক গ্লাস পানি দিতে। বায়েজিদ বোস্তামী পানি নিয়ে এসেছেন। এসে দেখলেন মা ঘুমিয়ে গেছেন। আমরা যে কেউ হলে এই অবস্থায় কী করতাম? হয়তো গ্লাসটা যত্ন করে কোথাও রেখে মাকে অনুসরণ করে গভীর ঘুমের ভেতর তলিয়ে যেতাম, পরের দিন মা জাগার তিন ঘন্টা পরে জেগে বলতাম, ও হো হে, তুমি মা তখন রাত্রে এমনভাবে ঘুমিয়ে গেলে যে আমি ভাবলাম সাত-আট ঘট্টার মধ্যে আর ছয়তো উঠবেই না। তাই একটু ঘুমিয়ে নিলাম। কিন্তু বায়েজিদের ব্যাপারে কী হল ? এমন কোনো অজুহাত তুললেন না তিনি। পানি নিয়ে এসে দেখলেন, মা ঘুমিয়ে গেছেন। মা পানি চেয়েছেন, প্রথম সুযোগে তাঁর হাতে তা তুলে দিতে হবে, কিন্তু তিনি তো এখন ঘুম্ম। এখন দিতে গেলে ঘুম থেকে তুলে তাঁকে কষ্ট দেওয়া হবে। এখন কী কর্তব্য ? পানি হাতে বোকার মতো একঠঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন সারারাত, যেন মায়ের কল্যাণে তঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে প্রার্থনারত স্নিগ্ধ একরাশ হাসনাহেনা। মার ঘুম ভাঙতেই তাঁর হাতে তুলে দিলেন গ্লাসটা। আমাদের মতো না করে কেন করলেন তিনি অমনটা ? কারণ একটাই। মায়ের জন্যে তাঁর ভালোবাসা ছিল আমাদের তুলনায় অনেক বেশি। তাঁর সুখ দুঃখ্য ভালো মন্দের জন্যে উদ্বেগ উৎক্ঠ্ঠা ছিল আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। সেটা এতটাই জন্যান্ধ আর অবোধ যে এমন একজন মেধাবী মানুষ হয়েও এমন অবোধ শিশুর মতো আচরণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয় নি, যা কোনো নিচু বুদ্ধির মানুষ হলেও হয়তো করত না। কিষ্বা ধরা যাক বিদ্যাসাগরের সেই গল্পটা। এখন অবশ্য গল্পটা সত্য নয় বলেই শোনা যাচ্ছে, হয়তো তা প্রমাপিতও হয়েছে : সেই যে ভাইয়ের বিয়েতে মা তাঁকে যেতে বলেছিলেন। ছুটি না পাওয়ায় চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে দুর্যোগপৃর্ণ আবহাওয়ায় দুর্দাত্ত পার্বত্য নদী দালোদর সাঁতরে মায়ের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, 'মা আমি এসেছি', সেই গল্পটা।

গল্পটা হয়তো একটু অতিরঞ্জিত। কিন্তু একটু আগে মিজান ভাই বিদ্যাসাগরের যে গল্পটা করলেন সেটা তো মিথ্যা নয়। রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন গল্পটা।

সং্স্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপকের পদ খালি হয়েছে। তাঁর উৎক্ঠা একজন যোগ্য মানুষ যেন চাকরিটা পায়। না হলে একজন অযোগ্য লোক সেটা হাতিয়ে নেবে। কিন্তু যোগ্য মানুষটি তারকন্নাথ তর্কবাচস্পতি-তখন কলকাতায় নেই। তিনি থাকেন

তিরিশ ক্রোশ দৃরে, কলনায়, গ্রামের বাড়িতে। অথচ হার্শেল সাহেব অবিলক্মে তর্কবাচস্পতির সম্মতি ও আবেদনপত্র চান। হাতে সবসুদ্ধ সময় মাত্র একদিন। দুর্গম মেঠোপথে গাড়-ঘোড়া পাঠিয়ে তাঁর দরখাা্ত আনাবার কোনো উপায় নেই। তো কী করেন তিনি? কেবল এই নৈতিক মূল্যবোধের তাড়নায়, নিজেই পায়ে হেঁটে রওনা দিলেন তার গ্রামমর বাড়ির উদ্দেশ্যে। সারারাত হেঁটে তিরিশ ক্রোশ দূরে তার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন, সেখান থেকে দরখাস্তে তাঁর স্বাফ্ষর আর প্রশংসাপত্রগুলো সং্গহ করে আবার পরের দিন সারাটা পথ হেঁটে কলকাতায় ফিরে এসে সময়মতো দরখাস্তটা জযা দিয়ে দিলেন।

আত্রীয় না, বন্ধু না, কোনোরকম স্বার্থপ্রপোদিত হয়ে না, কেবল একটা শ্রেয়বোধের জন্য তিরিশ ক্রেশ এভাবে হেঁটে যাওয়া আর ফিরে আসার ব্যাপারটা কি এতই সোজা? কতটা মৃল্যবোধের শক্তি আর মমতার প্রস্রবণ ভেতরে থাকলে মানুষ এটা পারে! এসব ছাড়াও বিদ্যাসাগরের ক্লিগিরি করার সেই বিখ্যাত গল্প, সাহেবের ঔদ্ধত্যকে শিশ্কা দেবার জন্যে তার সামনে টেবিলের ওপর চটিসুদ্ধ পা তুলে বসে থাকার গল্প, নীলদপ্পণ নাটক দেখতে গিয়ে ক্ষের্রমণিকে বলাৎকারের দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে লম্পট রোগের দিকে চটি ছুড়ে মারার ঘটনা-এসব থেকে কি বোঝা যায় না কो অসীম প্রেমের শক্তি, কী অনমনীয় ও দুর্জয় আত্নমর্যাদাবোধ ও অবোধ ভালোবাসার অথথ একটা সাগর ছিল তাঁর মধ্যে।

যে মানুষ এমন সব অবিশ্বাস্য কাজ করতে পারেন তাঁর মতো একজন মানুষকে নিয়েই কেবল গড়ে উঠতে পারে মাত্ভক্তির জন্যে চাকরি ছেড়ে দামোদর সাঁতরে ভাইয়ের বিয়েতে উপস্থিত হার সেই কিং্বদন্তি। মিথ্যা হয়েও সত্যের বিভ্রম জাগিয়ে রেখেছে গল্পটা। দীর্ঘ দেড় শ বছর ধরে কোটি কোটি বাঙালি গল্পটটকে বিশ্বসযোগ্য ভেবে অনুপ্রাণিত বোধ করতে ভালোবেসেছে। আমার বা আমাদের কাউকে নিয়ে কি এই কিং্বদন্তি তৈরি হতে পারত ? এমন অবস্থায় আমরা কী করতাম। ধরা যাক যদি ছেটট ভাইয়ের বিয়েতে উপস্থিত হতে আমার মা আমাকে তাগিদ দিয়ে ওরকম চিঠি দিতেন আর বড়কর্তার কাছ থেকে সময়মতো ছুটি না পেতাম, কী করতাম আমি? নিম্চয়ই মায়ের কাছে প্রগাঢ় মাত্ভক্কিমৃলক একটা চমৎকার চিঠি লিখতাম : মা আসিবার অদম্য আকাক্ষ্ৰা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি এমন দুর্বুত্ত এক সাহেব আমাদের বড়কর্ত হইয়া আসিয়াছেন যে মাতৃভক্তির মর্মার্থ পর্যন্ত বুঝিতে পারেন না। কিছুতেই ছুটি পাওয়া গেল না। তোমার আদেশ লষ্ঘন করা আমার পক্ষে যে কতটা দু:সহ তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতেছ। তবু বাধ্য ইইয়া থাকিয়া যাইতে হইতেছে। সাধ্যমতো টাকা পাঠাইয়া দিলাম। বিবাহ সুসম্পন্ন করিয়া লইও। আমি প্রথম সুযোগ পাইবামাত্র তোমার নিকট উপস্থিত হইব। ইতি তোমার বাধ্যগত, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন এই যে গন্পগুলো : তিরিশ ক্রোশ হাঁটা এবং ফিরে আসা কিংবা বায়েজিদ বোন্তামীর গন্প, অथবা দামেদর সাততরে চলে যাওয়া, স্বেচ্ছায় নিজের হাতে

সজ্রেটিস্সের বিষপান-এই গম্মগুল্লা কি মানবজাতির বুদ্দির গল্প। এসব কি মানুভের


 কেবল সাধারণ গল্প হয়ে থাকে নি, হয়ে উঠঠছে মানবজাতির জীবব্ত কিথ্বদন্তি, তাদ্র জীবনন আারণীয় আদশ।
আলোচ্ ব্যক্তিরা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ ও প্রতিভাবান মানুষদরর দলের। সবচচ্য় বুদ্ধিমান মানুষ্দর অনাতম। তারা কী কেরে এত নির্বাধ হতে পারালেন ? তারা ハে ওইসব পারেন, আর আমরা পারি না, তার কারণও একটাই। তাঁদের ভেতর ভালোবাসার শক্তি

 যাবে এই উeক্ষ্য তার ভেতর এমনই প্রণণ বে এর সামনে তাঁর সমস্ত ব্যল্লিগত সুযদूঃখ, লাতালাভ, কষ্ঠ সমষ্ঠ কিছুই মিথ্যা হয়ে পড়ে। এই ভালোরাসা তার ভেতর «ে
 তরুণ বয়েসের অসহয় দুদ্দার ভেতর উজ্জ্জল উদ্ধারকাী হিেবে তিনিও পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগরকে : "बে এক ভেলার ভরসা কর্য়া ভসিিতেছেনাম, তাইও তে ডুবুয়া গেল। এখন কি করি? অবম্शার ঘোর ঘটায় চরিরিক সমাচ্ছন। ময়েকের উপর অটিকা

 করিয়া ভসিয়া থাকি। তরঙ্গের ঊপর তরস্গ আসিয়া এরাপ আহত ও নিমষ্জিত





 ক্থা। "পুণ্যং পরোপকারষ পাপঞ্চ পরপীড়নে"-এই মহাষর্ম্ম স্স্থ্রপন করিবার
 করিয়া তিনি তিরোহিত হইয়াছ্ছন মাত। তাঁার মৃত্হু নাই। তিনি চিরজীব।। তিনি চিরদিন ঈশ্ৰনুচ্দ্র বিদ্যাসাগর थকিব্রে।
তাঁর প্রতিটি आচণণের মধ্যে বে দেশপ্রেম, দেশের মর্যাদার জন্য ভালোবাসা, এর মগলের জন্য আকুতি, প্রতিটা মনুৰের কন্যাণের জন্যে মমতা, মায়ের জন্য প্রেম,
 প্রেনের জন্য নিজ্জে সুষ-শাঙ্তিকে বিসর্জন, বুদ্ধিকে বিসর্জন, বৈষয়িক বিষয়

বিবেেনাকে বিসর্জন, এর সমকক্ষ শক্তি কোথায় কত্টুটু দেখ্য গোছে এই জাতির জীरने?
নবীনসসে সেকালের একজন আানু ডেপুটি, যল্েষ্ প্রখর মানুষ। কিষ্মু তঁর আত্মজীবনী পড়লে টের পেতে অসুবিধা হয় না বিদ্যাসাগরের কথ্া বলাতে কেন এভাবে
 এমন অসशয় ? গান্কীর প্রসज্গে কথ্থ বলতু গেলেই নেরুু বেমন শিশুসুলভ আার প্রগলভ
 ছিন নির্বাধ অবোধ ভালোবসার শক্তি, সব বুদ্ধি বিবেেনাকে ভসিয়ে নেও্যা অমিত,



 প্রতিটি মানু, তাঁর সমাজ, তাঁর দেশ-কে এই উপচে পড়া ভালোবাসা থেকে, তাঁর


সু丹ীব্ন্, আমি বিদ্যাসাগরকে নিয়ে তা্বিক আলোচনার মধ্যে যাই নি। आযি হৃদয়ের দিক থেকে বিদ্যাসাগরকে অনুভব করার চেষ্ঠা করেহি। আমার ধারণা, বিদ্যাসাগর এখানেই বড়। আলোচনা সভার অনান্য বজু বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন দিক তুল্লে ধরেছে। তাঁর কাছ্ জাতিন ঋাণ অসীম। এদেলের ভামাকে, সাহিত্যকে, সমাজ






## টেলিভিশনের ‘মুক্তধারা’ অনুষ্ঠানে বক্ত্তা

 আশাবাদ একই সঙ্গ আমাদেরকে উজ্জীবিত ও স্নায়ুীীন করে রেেেছছ।

হতাশার দিকট৷ নিয়েই আমি প্রথম্ম কিছু বন্ব।
আজ আমাদরর সমাজ্রে প্েো থোে আরার্ত করে ছিয়া তর বছরের প্রতিটা মানুষ্বর

 হৃদ্য<েও নিষ্রিয় করে দিয়োছে।

 লেখলেও আমরা প্রায় অजান্তजাবেই বলে দিতে পারতাম : একজন শিশ্ক যাচ্ছেন।

ওই শিষকের হুঁটে যাবার বিশিষ্ট তগি, পোশাকের ম্বাত্ট্য, शাতের মুঠ্ঠায় বই ধরার সুপরিচিত বিশিষ্টত- -বকিছू মিলে তঁঁর আপাদমস্তক অবয়েব এমন একটা
 ব্যাপারটা হবহ সেরকম লেই।
 যুশকিল আসলে তাদদর পেশা ঠিক কী? जারা কি ডাক্তার, ক্ট্টাৗ্ঠর, দার্রাগা, না


সবকিছू একাকার হয়ে আজ আদ্যোপান্ত ‘এক পাতলুন্নর ভেতর চলে গোছে।
আজ কেউ আর তর নিজম্ব মর্যাদার অবস্থান দাঁড়িয়্যে নেই।
দেশ বা জাতির উখানকক কে৬ जার তার নিজ্জে কন্লাণ বা উখান বলে ভাবাহ না। পায় কেউ ভাবছছই না, জাত এবং রাষ্ট্রর দৃप্র্পPতত ভিত্তিই শুধুমাত্র হতে পারে সকলের ম্যাদাবান অন্তিप্রের এক্মা্র নিচয়তज।
এখন পাড়ায় আগুন লাগাে যে যার ব্যক্তিগত কপাট শক্ত করে এ̈ঢে দিয়ে একা একা বাঁচত চাচ্ছ।

বুঝতেই পারছে না চারধার থেকে মৃতু-সাম্রাজ্য পরিবেষ্টিত হয়ে সে একা বাঁচতে পারবে না। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে চারপাশের শত্রুর সজ্গে সগ্গ্রাম চালানো আজ তার প্রয়োজন ; সকনের অস্তিন্বের স্বার্থে এবং সেইসগে নিজেরও।

এখন চিকিৎসক রোগীর হিতকে দেখছে না, শিক্ষক ছাত্রের হিতকে না, আমলা লোকহিতকে না, রাজনীতিবিদ জাতির হিতকে না।

সব হিতের ওপর দিয়ে সারাদেশে সমস্ত জায়গায় শুধুমাত্র একটি হিতের মাথাই আজ দাঁতালের মতো অস্তিত্ব উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে : আত্মহিত। ‘আমার হবে তো, ‘আমি পাব তো, ‘আমি আছি তো’,-এই কদর্य অশ্লীল চিৎকারের নিচে আজ সারাদেশের সমস্তু কণ্ঠস্বর নিপিষ্ট।

সমষ্টির হিতকে পায়ে মাড়িয়ে সারাদেশ আজ আত্নস্বার্থের ক্লেদাক্ত অধঃপতনের মধ্যে ত্রন্দনরত ও অসহায়।

কোনোরকম ন্যায়নীতি নেই, সামাজিক কল্যাণ নেই, ন্যূনতম বিবেক বা চস্মুলজ্জার প্রশ্রয় নেই, আদর্শ বা মূল্যবোধ নেই-আছে কেবল ‘‘্যক্তি’ আর তার বর্বর অলজ্জ স্বার্থ-অদ্রুত আঁধারের নিচে সারাদেশ আজ বিমূঢ় ও উদ্ধারহিত।

কেন ঘটল এই অবছ্ষয় ? চার বা পাচচ দশক আগে, এমনকি আমাদের ছেলেবেলার অবস্থা তো এমন বেদনাবহ ছিল না ; বরং সুস্থিত বুদ্ধি এবং শুভ চেতনাকে জাতীয় অস্তিত্বের অনেক জায়গাতেই অয্মান আলো ছড়াতে দেখা গেছে।

অথচ এই সময়ের মধ্যে জাতির বৈষয়িক সমৃদ্ধি ঘটেছে অবিশ্বাস্য হারে। আমাদের দেশের পরিপ্রেকিতে এই উন্নতির পরিমাণ এমন বিপুল যে এর আগে যে কোনো কালপরিসরের সঙ্সে তা তুলনীয়ই নয়। সহজেই প্রশ্ন আসে এমন বিপুল সমৃদ্ধির পাশাপাশি এই বেদনাদায়ক অবক্ষয় ঘটতে পারল কী করে ! এ ব্যাপারে আমার উত্তর সাদামাঠ।। আমার ধারণা, আমাদের আজকের এই অবক্ষয় আমাদের আজকের বিপুল বিকাশেরই ফলশ্রুতি। কথাটা পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে বলে প্রথমেই এর ব্যাখ্যা দিয়ে নিতে চাই। আমাদের ছেলেবেলায় এদেশে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেখেছি তার আয়তন ছিল নিতান্তই ছোট। দেশের ভেতর সে সময় যে অল্পবিস্তর বৈষয়িক উন্নতির সুযোগ সুবিধার সম্ভাবনা উকিবুঁকি দিত তা ছিল কমবেশি এদেরই দখলে। দেশের আপামর জনসাধারণের তাতে কোনো অধিকার ছিল না।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সজ্গে সজ্গে হঠাৎ করে যেন সবকিছু বদলে গেল। সাতচষ্লিশ সালে আংশিকভাবে এবং একাত্ভুরের পর সারাদেশে সমস্ত জনসাধারণের সামনে কোটি কোটি সুভ্যাগের অবিশ্বাস্য দরজা হঠাৎ করে খুলে গেল। ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি স্বাস্থ্য যাতায়াত ব্যবস্ছা থেকে শুরু করে এ সুযোগের বিশাল প্রসার দেশের প্রায় প্রতিটি দরজাকে স্পর্শ করেছে।

আমাদের ছেলেবেলায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়়ের সংখ্যা ছিল সীমিত। লেখাপড়ার সুযোগের ভেতরে আসা ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ছিল ডপ্রতুল। গত চধ্জিশ

বছরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ফা-সুযোগের यে কী বিশাল প্রসার ঘটেছে তা সবারই জানা। হাজার হাজার নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষর সুযোগের মধ্যে নিয়ে এসেছে। এরই পাশাপাশি অসং্য নতুন কলকারখানা ব্যবসা চাকরি কর্মসংস্থান তৈরি হয়ে জাতীয় জীবনে সূচিত করেছে অভূতপৃর্ব পরিবর্তন। কৃষিক্ষেত্রে কৃষকের উৎপাদন উদ্যোগ যেমন বেড়েছে তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপৃর্ব উন্নতি স্নায়ুতক্তের মতো অজস্ররেখায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। দেশের সবচেয়ে সুদূর এবং পচ্চাৎপদ গ্রামটির স্তব্ধ অনড় জীবনयাত্রার নিশ্চল অচলায়তনের ভেতরেও আজ এই উন্নয়নের হাওয়া। আমি নিচ্চিত গত চল্লিশ বছরের আমাদের দেলের যে বিপুল ঐহিক উন্নতি ঘটেছে তা আর আগের এক হাজার বছরের বৈষয়িক সমৃদ্ধিকেও অতিক্রম করেছে। এই ধরনের প্রস্তুতিহীন আকস্মিক অপ্রত্যাশিত ও সর্বগ্রাসী বিকাশের মুখে যে কোনো সুশীল মূল্যবোধের পতন ঘটে যাবার কথা এবং সত্যি সত্যি ঘটেছেও তাই। আমাদের ছেলেবেলার ছোট্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সেই শান্ত নিরুদ্বেগ মূল্যবোধগুলোকে এখন, এই বিশাল ‘উখানের’ মুখে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন নীতিবোধ পদদলিত, ‘সুবচন নির্বাসনে', ‘শুভ্র সুন্দর কল্যাণ আনন্দ’ পলাতক এবং ব্যক্তি আর ব্যক্তিস্বার্থের বর্বর আগ্রাসনের নিচে সারাটা জাতি লুণ্ঠিত এবং বিস্রস্ত।

শুধুমাত্র এ থেকেই আমি কিন্তু এমন বিশ্বাসে উপনীত হতে চাই না যে এই পতন সামগ্রিক বা উদ্ধারহীন। বরং অবস্থাটাকে তুলনা করা যেতে পারে নদীর প্রথম বর্ষার হিংস্র উচ্ড্রিত জলস্রোতের সঙ্গে। সকলেরই জানা আছে নদীতে প্রথম বর্ষায় পানির ঢল যখন দস্যুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন তা কী পরিমাণ কদর্যতাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটাই নদীর চিরকালীন রূপ নয়। কেননা এর পরই নদীর পানি ধীরে ধীরে থিতিয়ে এসে শুরু হয় তার সম্পন্ন ও গভীর হয়ে ওঠার পর্ব। আর এমনি এক সহজ পরিংতির ধারার ভেতর থেকেই আমরা ভাদ্রের পরিপূর নিটোল নদীটাে প্রাকৃতিক নিয়ম্মেই একসময় পেয়ে যাই।

কাজেই যাকে আমরা অনেক সময় পশ্চাদ্যাত্রা বা পতন বলে ধরে নিই, প্রকৃত সত্যটা হয়তো তা নয় ; বরং হেরে যাওয়ার ছদ্মাবরণের আড়ালে তা হয়তো এক ধরনের অগ্রयাত্রারই অন্য নাম। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করা যেতে পারে। ধরা যাক, একটা গাড়ি পাহাড় বেয়ে ওপরের দিকে উঠছে। আমরা এই ওঠার পর্বটাকে কী নামে চিহ্তিত করব ? আমরা বলব : গাড়িটা উঠছ్, অর্থাৎ উখ্থান হচ্ছে। কিন্তু গাড়িটা যখন পাহাড় বেয়ে নামতে শুরু করবে তখন ওই নামার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমরা কি বলতে পারব, গাড়িটা যেহেতু নামছে, সুতরাং তার পতন হচ্ছে ? না, তা বলতে পারব না। কেননা গাড়িটা নিচের দিকে নামলেও তার ঢাকা তো পেছন দিকে घুরছে না? তাহলে ঘড়িটা নামছে কেন ? নামছে সামনের পাহাড়ে উঠবে বলে। সুতরাং এই অবতরণ আসলে একটা আরোহণেরই প্রস্তুতি পর্ব। আমার ধারণা আমাদের

মূन্যবোধের আজকের এই পতন আসলে আমাদ্রর জতির উখানেরই একটা ছমবেশী
 বিত্তের অভাবিত প্রবেশর ফল্লশুতিতেই, যা থিতিয়ে এলে তার ডেতর থেকে ঋধতর মৃन্যব্যাধসमপ্ন একটা জাতির জন্ম आমরা প্রত্যাশা করতে পারব।

आমি বুঝি না একটা জাতির জীবনে পুঁজির প্রথ্ম পদপাত অপরাধের পথ ছাড়া অন্য কিউাবে অর্জিত হতে পারে।
অজ যখন এই জাতির দূর অতীতের দিকে চোখ ফেরাই তখন এর কোন্ ঢেহারা

 কোনা কিছুই খাওয়া হয়্যে ওঠঠ নি এদের আজ্জ। একটা ভালো জমা গায় দেয় নি এরা


 তার সামনে জবারিত। इংকং, দুবাই, ব্যাক্কক, সিস্গপুর, নিউইয়্কর, প্যারিস-সারা


 লুঠনাক অসशায়ের মভো তাকিয়ে তকিয়ে উপভোপ করবে? আমার খারণা, শতাদ্দীর


 অচরিতার্থ বাসনাকে পৃণ্ণ করে নিতে হরে এই সুভ্াগে। মহন ক্থার ঢেঁদোমুলিতে কান
 সুহ্যেগ তার আার অাসবে না। সে জেনে গোে : এতা তার ‘মুন্যাবাধ্ধের যুগ নয়, এটা তার

 হবে। এখন সে জভ়ে করুক, পাহাড় গড়ক, লিপ্সায় ভোগে মাতাল ছোক, সাধ লেটাক,
 First we have to feed ourselves and then philosophise.
आयার ধারণা, আমাদদর আজকের এই মৃন্য্যবাধ্ধের অবক্ষয়েে যত ননরাশ্য়নক
 निঃম্ব পরিচট্য়র অন্তরালে এবটl বিপুল জতীয় উখান।

১৯৯৬

## রণদাপ্রসাদ সাহার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতা

আজকের অনুষ্ঠানের সভানেত্রী, (সভাপতি বললেই হয়তো ঠিক হত-তা হলে কবিতার মতো মিল হয়ে যেত-‘সাপতি জয়াপতি'। কবিতা এড়ানোর জন্যেই সভানেত্রী বললাম), ব্যারিস্টার শওকত আলী খান, রাজীব এবং উপস্থিত সুধীমগ্ডলী।

এই সভায় বক্কৃতা করতে গিয়ে আমি অপ্রস্তুত বোধ করছি এই জন্য যে, বক্ক্তাটা আমাকে করতে হচ্ছে এমন কিছু মানুষের সামনে যাঁরা রণদা প্রসাদ সাহাকে আমার চেয়ে অনেক ভালো করে জানেন-তাঁর জীবন, কর্ম, সাধনা, প্রতিভা, ত্যাগ আর আত্মোৎসর্গের গোটা ইতিহাস, যাঁদের কাছে, আমার তুলনায় অনেক ভালোভাবে জানা। আপনারা মির্জাপুরের অধিবাসীরা তাঁকে এত গভীরভাবে চেনেন যে, আমি বাইরের থেকে এসে যদি সেই ব্যক্তি সম্মক্ধে আপনাদের জ্ঞানদান করতে শুরু করি তবে সমুর্রে পানি নিয়ে যাওয়ার মতোই ঔদ্ধত্য হবে। তবু আমাকে উনি (অনুষ্ঠানের সংগঠককে দেথিয়ে) পাকড়াও করে এখানে এনেছেন এবং কিছু বলতে আদেশ করেছেন। কাজেই আমার কথাগুলোকে আপনারা ক্মাসুন্দর চোখে দেখবেন।

রণাা প্রসাদ সাহা তাঁর জীবনের সমস্ত বৈষয়িক অর্জন এবং সমমলকে-या তিনি ব্যক্তিগত যোগ্যতায় পেয়েছিলেন এবং আজীবন ভোগ করে যেতে পারতেন-মানুষ্বে কল্যাণে দান করে গিয়েছেন। ব্যাপারটা বলা বা এ নিয়ে বক্ত্তত করা সোজা, কিন্তু এটা ঘটানো যে কতটা কঠিন, তা সচেতন মানুষ মাত্রেই উপলব্ধি করেন। পাওয়ার ব্যাপারে আমরা খুবই উৎসুক। আমার কী হবে, আমি কী পাব, এই স্বার্থ-সর্বস্বতার ক্লেদাক্ত বীভৎস চিৎকারের নিচে মানুষ্ষের সব প্রণোদনা, সব বুদ্ধি আজ যখন সারা দেশে সবখানে মিথ্যা হয়ে গেছে তখন এ কথা ভাবাটা খুবই কঠিন যে, একটি মানুষ তার সমস্ত জীবনের সমস্ত অর্জিত সম্পদ জনকল্যাণের জন্য দিয়ে গেলেন কীভাবে। আমরা তো শুধু পাবার জনোই প্রত্যাশী। প্রাপ্তির সামন্যতম সম্ভাবনায় আমাদের চোখ চক্চক্ করে ওঠে, সব মহৎ অঙ্গীকার শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়ে।এই তো আমরা, আমাদের সমাজ। এমনি এক সমাজের ভেতর জল্মে একজন মানুষ তাঁর জীবনের সমস্ত কিছু মানুষের ভালোর জন্যে দিয়ে যাচ্ছেন- এটা একটা অসাধারণ ঘটনা নয় কি ?

আমি ঢাকা শহরের একটা পাড়ায় থাকি। সেই পাড়ায় বিশাল বিশাল ইমারত আছে। কোনোটা সাত তলা, কোনোটা আট তলা, কোনোটা দশ তলা বা পনের তলা।

কিন্তু সেই পাড়ার রাস্তা এত সংক্রীর্ণ মে সেখান থেকে লাশ বের করাও রীতিমতো দুষ্ফর। নতুন ঢাকার অনেক পাড়াই আজ এরকম। আমরা এত বড় দালান বানাতে পেরেছি কিন্তু রাস্তা বানাতে পারি নি কেন ? আমার ধারণা যে কারণে দালান বানিয়েছি, সে কারণেই রাস্তা বানাতে পারি নি। দুটোই ঘটেছে বল্দাহীন বৈষয়িক লিস্সার কারণে। বিত্তের উৎকট লালসার কারণে অকাশঢেোয়া সব দালান বানিয়েছি এবং ওই আত্সসর্বস্ব মনোভঙ্গির কারনেই রাস্তা বানানো আমাদের পক্ষে অসম্তব হয়ে উঠেছে। রাস্তাটাকেও আমরা আমাদের সুউচ্চ বাড়ির মতোই আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করে নিয়েছি। রাস্তাকে আমদের জমি থেকে জায়গা ছেড়ে দেই নি। রাস্তার জমি আমাের বাড়ির জন্যে দখল করে নিয়েছি। পৃথিবীতে দেওয়া অত সহজ নয়। পপথিবীতে খুব কম মানুষই দিতে পারে। আমি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সক্গে জড়িত আছি। (একটু আগে সভানেত্রী বলছিলেন আপনারা তো সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স বানাতে যাচ্ছেন, আমরা এর অর্থ সগ্রহের ব্যাপারে এক্সঙ্গে হয়ে কিছু করতে পারি কি না? তাঁর এই সহৃদয় প্রস্তাবের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।) সুধীমণ্ডলী, এই দালানটা আমি বাংলাদেশের বড়লোকদের অর্থ সাহায্য দিয়ে বানানোর পরিকল্পনা করেছিলাম। বাংলাদেশে তো কম বড়লোক নেই ! আমার এক বন্ধু কিছুদূিন আগে একটা বাড়ি বানিয়েছে সাত কোটি টাকা দিয়ে। দেশে এদের সংখ্যা আজ অনেক। পাকিস্তানি আমলে এদেশে ২২ পরিবার ছিল। আজকে হয়তো আছে ২২ হাজার। টাকাওয়ালা মানুষ আজ অসংখ্য। কয়েক দশক ধরে একনাগাড়ে লুণ্ঠিত হয়েছে এই দেশ। গরিবের অর্থ লুষ্ঠিত হয়েছে। বৈদেশিক সাহাय্য লুণ্ঠিত হয়েছে। লুণ্ঠিত হয়েছে ব্যাংকের টাকা, মানুষের ধনসম্পদ। দেশকে লুটপাট করে বিশাল ধনিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেই ধনিক সম্প্রদায়ের কাছে আমি যখন টাকার জন্য চেষ্টা করেছি আমি পাই নি। আমাকে বলেছেন অমুক দিন আসবেন। গেছি, তিনি অফিসে আছেন, কিন্তু আমাকে জানানো হয়েছে তিনি অফিসে নেই। কারণ তাঁর সাথে আমার দেখা হলে তাঁর বিত্তের পাহাড় থেকে খড়কুটোর মরো যে সামান্য একটু অশশ খসে যাবে তা সহ্য করতে পারছেন না তিনি। কেন পারছেন না? কারণ, এই বিত্ত নতूন। কয়েকদিন আগে এই লোকগুলো গরিব হিল। ঢাকায় মেসে থাকত। আধপেটা থ্থেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভাগ্যন্নেষণ করে বেড়াত। আজকে তারা বড়লোক হয়েছে। খুব সৎপথে হয়েছে এটা বলা যাবে না। কিন্তু ভয় যায় নি ভেতর থেকে। এখনো সেই দারিদ্র্যর প্রেত তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর ঠাণ্ড নিশ্বাস ফেলছে, তাদের আশঙ্কা আবার যদি কখনো ওইখানে ফিরে যেতে হয় ? সেজন্য সেই একই লুব্ধ জিকির : আরো চাই, আরো চাই। নিজের ভিতকে আরো মজবুত করে দাঁড় করানো চাই। নিজের অস্তিप্বকে নিরস্ষুশ করা চাই। তাই দেওয়ার কথ্থা মনে হলেই তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে, হয়তো মনে হয় দিয়ে দিলে আমি আর থাকব না। আমি বোধহয় চিরদিনের মতো শেষ হয়ে আগের মতো হয়ে যাব। তো এরকম অবস্থাতে দিতে যাওয়া হয়ে ওঠে একটা দুরপনেয় যম্ত্রণার ব্যাপার। সমাজে

যখন প্রথম সম্পদ আসে তখন মানুষ অন্য<ে কিছু দিছ্ছে এ-ঘটনা খুব কমই দেখা যায়। ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করলেন, তখন কারা জমিদারি কিনতে পেরেছিল ? মুসলমানরা কিনতে পারে নি। কারণ মুসলমানরা নিজেরাই ছিল জমিদার আর সামন্ত। জমিদারদের কাছে নগদ টাকা থাকে না। থাকে একধরনের রাজকীয় ভাবসাব। তারা ওড়ানো-স্বভাবের হয়। তাই তারা কিছু রাখতে পারে নি। সাধারণ হ্দিদের হাতেও কিছু ছিল না। ছিল কাদের হাতে ? কিছু হ্নি ব্যবসায়ী আর কিছू ডাকাতের হাতে। হারু ডাকাত জাতের লোকজনের হাতে। অরাজক যুগে খুন, লুঠ, ডাকাতি করে যারা টাকার পাহাড় বানিয়েছিল। ওই পয়সা ছিল বলে তারা জমিদারিগুলো কিনে নিয়েছিল। কিনেছে কিত্তু সঙ্গে সঙ্গে যে তারা এদেশে জনকল্যাণমূলক কাজ করতে শুরু করেছে-তা কিন্তু নয়। ওই হারু ডাকাতেরা তা পারে নি। যদি আমরা ইতিহাস দেখি তা হলে দেখব ১৯৭৩ সালে জমিদারি প্রথা এখানে চালু হলেও ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত ওই জমিদারেরা এদেশের মানুষকে কার্যত কিছুই দেয় নি। বরং করেছিল উল্টো। আরো বেশি সম্পদশালী হবার চেষ্টা করেছিল। পায়ের নিচের মাটিকে মজবুত করতে চেষ্টা করেছিল। তারা দিতে শুরু করেছে অনেক পরে, প্রায় তৃতীয় পুরুষে এসে। সেই হারু ডাকাতের নাতিদের যুগে এসে। যখন সম্পদ পিপাসা থিতিয়ে এসেছে তখন। বৈতবে-জলুসে, দানে ধ্যানে সেই নাতি তখন এমনই সর্বজননন্দিত যে সে যে হারু ডাকাতের নাতি তা সবার মন থেকে মুছে গেছে। তার নামই তখন হয়ে গেছে মহারাজা জীবেন্দ্রনারায়ণ সিংছ। সে তখন মানুষকে দান করে চলেছে। তাই বলছিলাম, দেওয়া অত সহজ নয়। অন্তত তিনটা পুরুষ না গেলে সেটা পারা যায় না। রণদাপ্রসাদ সাহাকে আমি অন্তরের থেকে শ্রদ্ধা করি এই অসাধারণ শক্তির জন্যে যে তিনি এই কাজটি করেছিলেন একই পুরুষে। নিজ্ে রোজগার করে নিজেই তা দান করে গিয়েছিলেন। এক পুরুষে তিনি তিন পুরুষের অসাধ্য সাধন করেছিলেন। প্রচণ্ড আত্মশক্তি আর মহানুভবতা ছাড়া এটা সষ্ভব নয়। পৃথিবীত দিতে পারে কে? আপনারা ঢাকার ডায়াবেটিক হাসপাতালের কথা জানেন। বারডেম। সারা বাংলাদেশে সবখানে এখন তার শাখা বিস্তৃত। বিশাল এক জাতীয় প্রতিষ্ঠান এটা আজ। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডঃ ইব্রাহিম। উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ডায়াবেটিক হাসপাতাল বানানোর প্রেরণা আপনার ভেতর কী করে এল। উনি বলেছিলেন, ‘আমি তখন ফরিদপুরে ডাক্তার। একদিন আমার চোখের সামনে একটা আট বছরের ছেলে ডায়াবেটিসে মারা গেল। শিশুটিকে এভাবে মরতে দেখে খুবই বিপর্যন্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু ডায়াবেট্সের ভালো চিকিৎসা সেখানে ছিল না বলে কিছুই করা গেল না। আমার তখন মনে হল ভালো চিকিৎসা দিতে পারলে আমি তো ঐকে বাচাচে পারতাম! কেবল একে কেন এদেশের এমনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচাতে পারতাম। আমার একটামাত্র জীবন দিয়ে দিলেই তো সেটা হতে পারে। সেদিন ঠিক করলাম জীবনের

বাকি দিনগুলো আমি ডায়াবেটিসের চিকিৎসার জন্য উৎসর্গ করব। সুধীবৃন্দ, মানুষ কখন দিতে পারে ? যখন এইভাবে তার হদয়াো কেঁদে ওঠে। এ তাকে পুরোপুরি অন্য মানুষ করে দেয়। ছেলেটার ম্ত্যুতে যে কষ্ট তিনি পেয়েছিলেন-এই কষ্ট না পেলে ওই জাগরণ তাঁর মধ্যে হত না। কিন্তু সামনে কষ্ট দেখলেই কি মানুষ্রে এমনি জাগরণ হয় ? সে এমনি বদলে যায় ? তা হয় না। সবার ভেতর এ আলোড়ন হয় না। সবাই এভাবে প্রাথমিক জীবজন্মকে অতিক্রম করে না। কার জাগরণ হয়? অন্যের জন্যে যার হৃদয়ের ভেতর বেদনা রয়েছে, তারই হয়। পরের কষ্টে যার চোখে পানি আসে তারই হয়। যার হাদয় আছ, মনুষ্যত্ব আছে, অপরের জন্য অশ্পু আছে, পরিপার্শ্রের সুখের জন্য আকুতি আছে তারই হয়। ওগুলো না থাকলে হৃদয়ের ভেতর উপপ্লব ঘটে না। মননষের কল্যাণের জন্যে হাত অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে চায় না। এই যে, হাজি মোহাম্মদ মহসিন-দান করেছিলেন এ জন্যই কেবল হাজি মোহাশ্মদ মহসীন মহান নন। মহান এ জন্যে যে তিনি তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি মানুষের জন্যে দিয়ে দিয়েছিলেন। কোন প্রেরণায় এমন অসাধারণ কাজ করলেন তিনি ? এমন দান যে সেই দানের পর বেঁচে থাকার সম্বলও তাঁর হাতে রইল না। হাতে কোরান লিখে তাঁকে বেচে থাকতে হন। প্রেরণা একটাই : আমার জাতির মধ্যে শিক্ষা নেই। চারদিকে গভীর কালো অন্ধকার। সে ধুঁকে ধুরেে শেষ হয়ে যাচ্ছ, তাকে বাঁচাতে হবে। আলোর ভেতর নিয়ে আসতে হবে। আমাদের সন্তানদের শিক্ষিত করতে পারলে সেই দিনটি আসবে। এমনি গা়় বেদনায় হাদয় কেঁদে না উঠলে মানুষ এত অসষ্তব কাজ করতে পারে না। হাজি মোহা্মদ মহসিন কোনো প্রতিভাবান মানুষ ছিলেন না। কিত্তু একটা বেদনার জন্য তিনি ৯ে তাঁর সমশ্ত কিছু দিয়ে দিতে পেরেছিলেন এইজন্য আজও এই জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে সারণ করে। সম্রাট অশোক প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকার করে ফেলেছিলেন। এই জয়ের লেষ পর্বে তিনি গিয়েছিলেন কলিঙ্গ বিজয়ে। প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় যুদ্ধের মাঠে কলিজদের দেড় লক্ষ যোদ্ধা নিহত হয়, কয়েক লক্ষ লোক আহত আর ক্তিগ্রস্ত হয়। মানুষকে এভাবে মাছির মতো মরতে দেখে তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠল। এ কী পাশবিক নির্মমতা ? এ কী রক্ত্ঘাত ? কী করছি আমরা ? এই কষ্ট তাঁকে পুরো বদল্নে দিল। সমস্ত ভারতই প্রায় তখন তাঁর পদানত। শুধুমাত্র দাক্ষিণাত্যের শেষে এতটুক্রু এলাকা ছাড়া। কিন্তু উনি আর এগোলেন না। ওইটুকু র্অবিজিত রেখেই ফিরে এলেন। এইচ. জি ওয়েলস লিvেছেন, 'মানবজাতির ইতিহাসে একমাত্র অশোকই সেই নৃপতি যিনি যুদ্ধে পরাজিত না হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করেছিলেন'। কী দিয়ে করতে পেরেছিলেন? এই বেদনা ছিল বলে। রণদাপ্রসাদ সাহার মধ্যে এমনি একটি ব্যথিত চিত্ত ছিল। মানুষের দুঃখকে অনুভব করার কমতা ছিল। একটু আগেই শুনেছি এই ক্মুদিনী হাসপাতালের প্রথম পর্যায়ে তিনি ছোট্ট এবটা চোvের রোগ চিকিৎসার ইউনিট করেছিলেন মাত্র। কিন্তু ওখানে তিনি থামতে পারেন নি। তার ভেতরকার দুর্বার বেদনা এবং মানবপ্রেম তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। জীবনের সমস্ত কিছু নিঃশেষ না করে

থামতে দেয় নি। এই যে কামড়ে ধরা শুভত্বের অন্ধ শক্তি একে আমি শ্রদ্ধা করি এবং আমি আজকে কৃতজ্ঞ যে, এমন একজন ত্যাগী মানুষ্ের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর সমন্ধে কিছু বলার সৌভাগ্য পের্যেছি। আমাদের দেশে আজকে আমরা কিন্তু সম্পৃর্ণ উল্টো একটা পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি। একটু আগে ওনার (সভাপতিকে দেথিয়ে) সঙ্গে একটা ব্যাপার নিয়ে কথা হচ্ছিল। বলাবলি করছিলাম, আমাদের দেশে পাগল মানুষ এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। সেইসব মহৎ পাগল যারা একটা জাতির নিয়তিকে পাল্টে দেয়। সেই পাগল ডাক্তার পাগল শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না যারা বলবে মানুষের দুঃখ্য মোচনের জন্য, সমৃদ্ধির জন্য, সেবার জন্য আমি আমার ছেট্ট জীবনটা দিয়ে দিতে চাই। আজ আমাদের কাছে আমাদের জীবনটা বড় মৃল্যবান। বোকার মতো তার একটা কণাও আজ আমরা বেহাত করতে রাজি নই। আমি ঢাকা কলেজে প্রায় পঁচিশ বছর শিক্ষকতা করেছি। দেশের সেরা ছাত্রদের পড়িয়েছি। তাদের, বিশেষ করে বিষ্ঞানের ছার্রদের আমি প্রায়ই জিজ্ঞেস করতাম, কী হতে চাও? অনেকেই বলত : ‘ডাক্তার। ‘কেন?’ 'মানুষের কল্যাণ করতে চাই।’ কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের যখন ডাক্তার হিসেবে দেখেছি তখন তাদের অনেকেরই যে চেহারা দেখেছি সেখানে মানবকল্যাণের চিহ্ খুব বেশি চোখে পড়ে নি। সেখানে কেবল নিজের প্রাপ্তি, নিজের সমৃদ্ধি, নিজের স্বার্থ। একটা উন্নত দেশে এরকমটা হলেও চলতে পারে। কিন্তু আমাদের মতো অন্নবস্তহীন দুঃখী মানুষের দেশে পরের জন্যে জীবন দেবার মতো বেদনাবিদ্ধ মানুষ যদি এমনভাবে শূন্য হয়ে আসে তবে আমাদের চলবে কী করে। আমাদের সমাজে এখন আর সুস্থ মধ্যবিত্ত নেই। আমার চাওয়া এখানেই শেষ-্এ কথা বলার লোক নেই। থামবার, প্রত্যাখ্যান করার লোক নেই। সবাই শুধু ঘুট্ছে-দুই দুগুণে চার, চার দুগণে আট, আট দুগণে যোলো, মোলো দুগুুে বত্রিশ, বত্রিশ দুগুণে চৌষট্টি, চৌষট্টি দু’গুণে একশ আটাশーএমনিভাবে মাথায় রক্ত-ওঠা একটা বিকৃতমস্তিষ্ক অসুস্থ সমাজ এখন আমাদের চারপাশে। একটা খুন্সেচাপা উর্ধ্বশ্পাস দেশ। কেবলই গতি থেকে গতিতে, তীব্র থেকে তীব্রতর ঘোরের ভেতরে উধাও আর বিধ্বস্ত হওয়া একটা আত্মঘাতী বিকলাজ পরিপার্শ।

সবাই পাগলের মতো ডাকাতি করছে। মে-যা পারছে, যাকে পারছে। এই সমাজের আজ প্রায় প্রত্যেবটট মানুষই মাস্তান-বে যার জায়গায়। আমি একটা ছোট গল্প বলেই শেষ করি। আপনারা কৌতুক অভিনেতা সাইফুদ্দিন আহমদকে চেনেন। একদিন আমাকে একটা গল্প বলেছিলেন তিনি। তাঁর গন্পটা সত্যি মজার। তাঁর জবানীতে গাল্পiটl এরকম : ‘বাঁজারে মনখানেক চাল কিনতে গেছি। চালের দোকানদারের কাছ থেকে চাল কিনতে কিনতেই লক্ষ করলাম, একটা মিন্তি আমার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর একটট মিন্তি দাঁড়িয়ে আছে বেশ দৃরে। গজবিশেক তফাতে। চাল কেনা হয়ে গেলে রিকশায় তুলতে গিয়ে দেখলাম বস্তাটা তুলতে পারছি না। সামনে দাঁড়ানো মিন্তিটাকে বললাম, 'ধর তো ভাই বস্তাট, দুজনে মিলে তুলি p' সে

এস্সে আমাকে সাহয্য করন। চালের বস্তাট রিকশায় তোলা হলে পকেটে থেকে দুট্টা

 এস্স হাজির : "স্যার আমার্ কিছু দিলেন না"" সাইঘুদ̆ন সাহে তো খুব রসিক লোক। বললেন, ‘আমার মাথায় রাগা উঠঠ গেল। বললাম, "ওকে দিলাম কষ্ঠ করে তুলে
 জন্যে?" আজকে आমাদ্র লদশ্র চরদিকে-রাজনীতিতে, শিফায়, সরকারি অফিসে, ব্যবসা-বািিজ্যে, বিচার ব্যস্श্য়, পহে-ঘাটে স্বখানে এই একই মাד্তানি।
 বাড়িতে আসতে পারস না" এটটাও একটট মাস্তানি। চাপের মুখে বাড়িতে নিয় ছহাত্রে টাকা ছিততাই। রাজনীতিতে कী? সারা দেলের মানুষকে बিশ্মি করে কিছু কমশতাপ্ণ


 কেবনই নিজ্জে স্বার্থের জন্য অলজ্জ নির্বিবেক নুঠ্ন। রণদাপ্রসাদ সাহ বে বাংলাাদশ তৈরি করতে চেয়েছিলেন, ত ছিল এর উল্নে। ত ন্ওওয়ার ছিল না, ছিল দেওয়ার।

 করেছিলেন, যিনি জী<নের সমস্ত শক্ত্যিকে, সমস্ত অর্জনকে দেশবাসীর কन্যাণণর জন্য, চিক্ৎিসার জন্য, শিষার জন্য দিয়ে গিষ্যেছিলেন। এই অসাধ্য কাজটির জন্য আজ তিনি সামীীয। आপনারা মির্জপুরের অধিবাগীরা এবটা কथা নিচ্য় ভেবে
 এর অার কোো বিশষ পরিচ্য নেই। এখানে কখনো কোনো অসাধারণ কিছু ঘটট নি। আলাদ কোনো বৈশিষ্টেও নেই এর। মির্জপুরের নামটা বিশেষ করে কারো জানার ক্থাও নয়। किষ্মু আজ সারাদদশ সারা জাতি এই মির্জপুরুকে চেনে। को দিয়ে চেনে?
 শাভ সৌরভ সারা বাল্লাদhশর আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে গিঙ্যেছিল। নিজেকে আর তার অন্মস্গনরে সে ফুল দেশবাগীর কাছে পরিচিত করে রেখে গেছে। আজ মির্জাপুরকে না চিনে কারে উপায় নেই। যার জন্যে এই পরিচিতি, লেই নমস্য ব্যক্তির উफ্দেশ্য় শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি বক্ব্য লেষ করাছি।
ধননাদাদ!

১৯৯৯

## বিতর্ক : প্রতিভাবান প্রতারণা

অনেককেই আমরা তর্ক করতে দেখি। কিন্ত কাউকে কখনো তর্কে হেরে যেতে দেখি কি ? দেখি না। এর কারণ, আমি যে করো চেয়ে কম এটা আমরা কেউ কখনো স্বীকার করতে চাই না। করলে আমাদের অত্তিত্ব থাকে না। তাই আমরা তর্ক করি, কিন্ত হারি না। অথচ হার স্বীকার না করলেও, তর্কের শেষে বাড়ি ফেরার সময়, যখন আমরা নিজের কাছে খুব একা ইই তখন, নিজের সেই নির্জনে, আমরা কিন্তু কথাগুলো নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করি। এই ভাবাভাবির পহেই নিজেদের ভুলগুলোকে আমরা চিনতে পারি, বিরুদ্ধপক্ষের যুক্তিগুলোকে বুঝেেে উঠতে শিখি। এককথায়, পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরো স্পষ্ট আরো সুপরিসর হয়ে ওঠ। আমাদের বাইরেও যে অন্য কোনো মতবাদ বা বিধ্বাস থাকতে পারে, সে বিষ্বাসের মধ্যেও যে অর্থপৃণ্ণ সত্য থাকতে পারে তা আমরা অনুভব করি। এর ফলে আমরা আগের চেয়ে আরো পরিণত আরো সমাদ্ধ মানুষ হয়ে উঠি। সুতরাং তক্ক আমাদেরকে ঠিক গার বা জিত, কোনোটাই দেয় না; জীবনকে বেঝার ব্যাপারে আমাদরকে লাভবান হবার সুযোগ দেয়-জীবন ও পৃথিবী সম্মন্ধে স্পষ্ট হয়ে উঠতে সাহাय্য করে।

তর্ক আর বিতর্ক এক জিনিশ নয়। অনেকেই এ দুটো শদ্দকে একাকার করে ফেলেন। তর্ক হয় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, কখনোবা অনেক ব-জন আলাদা ব্যক্তির মধ্যে। সেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ বিব্বাসের পক্ষ থেকে কথা বলে। কিন্ত বিতক্ক জিনিশটি একটি দলীয় বা পক্ষীয় ব্যাপার। বিতর্ক হল, এক পক্ষের সঙ্গে অন্য পক্ষের তর্ক(এই তর্ক যদি একজনও করে তবু সে একটি দলের প্রতিনিধি হয়েই করে)। এক দলের বিষ্বাসের সঙ্গে, ভাবনাচেতনার সঙ্গে আরেক দলের ভাবনা ও বিষ্ধাসের আনুণ্ঠানিক লড়াই হল বিতক। সুতরাং তর্কের মধ্যে যে উচস্তরের ব্যক্তিপত সততা খুঁজে পাওয়া যায়, বিতক্কে তা পাওয়া যায় না। বিতর্ক ব্যক্তির অনুভূতি এবং তার বিব্বাস তার দলীয় প্রয়োজনের দ্বারা সীমিত হয়ে পড়ে-দলীয় স্বার্থের সাথ্ সে খানিকটা আপোষ করে নেয়। এইজন্য বিতর্ক তর্কের চেয়ে অনেকখানি সততাইীন এবং সত্য থেকে দূরে। সত্যকে পেতে হলে আমাদেরকে তর্কের পথ ধরেই এগোতে হবে, বিতর্কের নয়। ব্যক্তিগত মতের বা বিধ্বাসের পথ ধরে যেভাবে এগিয়ে গেছেন সক্রেটিস থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর এযাবৎকালের সব সত্যান্মষী মননুষ-সেভাবে। বিতর্ক দ্বন্দমান সামাজিক বিরোধ সমাধানের উপায় হতে পারে, কিন্ত সত্যকে পাবার উপায় নয়।

বিতর্ক একটি আলোময়, দ্যুতিময়, আন্দময় বুদ্ধি-উদ্ভাসিত জগৎ। যাঁরা বিতর্কে অংশ নে বা বিতর্ক শোনে, তাদের কাছে এটি একটি অনবদ্য শিল্পিত মুহূর্ত। শাপিত প্রদীপু বিরোধিতার ভেতর থেকে উপলদ্ধির প্রদীপ একের পর এক কীভাবে জুলে ওঠে তা বিতর্কে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্ত আগেই বলেছি আমরা বিতর্ক বলতে যে জিনিশটি চারপাশে দেখতে পাই, সেখানে অংশগ্রহণকারীরা নিজের সত্যকে বা নিজের বিব্বাসকে সুযুন্নত করে দাঁড় করানোর পরিবর্তে কাজ করে যায় দলীয় বিব্বাসকে প্রতিষ্ঠার স্বার্থ।। কাজেই তারা সেখানে দলীয় প্রয়োজনের প্রভু নয়, দাস। নিজেদের বক্তব্য-বিষয়কে অনেক সময় সম্পৃর্ণ ভুল বা মিথ্যা জেনেও, সেই ভুলকে তারা তাদের যুক্তির উজ্জ্রল অলীক অনন্যসাধারণ প্রতিভার প্রভায় সত্যের নামে বেনামী করে দর্শককে বিভ্রান্ত করে বসে। এটাই বিতর্কের নিয়ম এবং সাফল্য। এইজন্য বিতর্ককে আমার কাছে অনেক সময়ই একধরণের সুন্দর,উজ্জ্রল মিথ্যাচার বলেই মনে হয়। বিতর্কের মৃল লক্ষ্য সত্য নয়-বিজয়। বিব্বাসীর সরল হৃদয় এখানে উপেক্ষিত। তাই বাইরের দিক থেকে বিতর্ককে যত বরিল আর দীপাম্টিত বলেই মনে হোক না কেন, ভেতরে-ভেতরে সেটা দলীয় স্বার্থ-উদ্ধারেরই একটা কুশলী প্রয়াস মাত্র-যা বাইরের কারুকার্যময় চাকচিক্যের আড়ালে প্রকৃতপক্ষে একটি অন্তঃসারশূন্য অনৈতিক কাজ। নিজের বক্তব্য তুলে ধরে বিতার্কিকেরা শ্রেততার সছে একধরণের প্রতিভাবান প্রতারণা চালিয়ে যায় বলেই আমার ধারণা।

এটা তাই প্রধানত সত্যচ্চা নয়, শব্দচর্চা।
তবে বিতর্কের দ্বারা সত্যোদ্মাটনের কাজ যে কিছুটা হয় না, তা নয়। বিতর্ক আমাদেরকে দুই পক্ষের সত্গগুলোকে বুঝতে সাহায্য করে। আমাদের চিন্তাভাবনা এতে স্বচ্ছ হয়।

আমার প্রস্তাব, তর্ক চলুক যত খুশি-বিষ্বাসের সজ্গে বিব্বাসের, সত্যের সজ্গে সত্যের দীপ্তিময় উজ্দ্রু বিরোধে পৃথিবী স্দুর, আন্দ্দময় এবং সত্যাম্বেষী হয়ে উঠুক। বক্তা হয়ে উঠুক সত্য প্রতিষ্ঠার উজ্জ্aল সৈনিক। বিতর্কের শব্দসবর্শ্ব বৃটকৌশলের কুটিলতা চালিয়ে কী হবে আজ, যখন একটা নতুন জাতি গড়ে তোলার দায়িত্বে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা-যেখানে চাকচিক্যময় চতুর শব্দ নয়, সত্য এবং সততায় পরিপূর্ণ অসং্খ্য বিষ্বাসীর সরল হুদয় আমাদের প্রয়োজন।

১৯৯০


[^0]:     তার কারণ তাঁর মঞ্যে বक্कিমের সব্বদেশগামী ফীবন-আম্বাদন নেই। বক্কিমের মরো তাঁর সমালোচনায় ভ্দ্রমহোদয় তত্ছগণ রসিকতার তুমুল সমাচারে গা ঢলাঢলি করে না।

[^1]:    ১৯৭৩

[^2]:    ** ‘এক দশ<কর কবিতার (১৯৭৫) ভূমিকা

[^3]:    * ভূমিকা : সাম্প্রতিক ধারার প্রবন্ধ, ১৯৭৬

[^4]:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

[^5]:    ১৯৬০

[^6]:    * आাবদুল মান্নান সৈয়দ-এর প্রথম কবিতাগ্রড।

[^7]:    ১৯৭৫

[^8]:    ১৬/৭/৯8

[^9]:    

