## En <br> BDeBooks


(3) www.BDeBooks.com
(1) FB.com/BDeBooksCom

- BDeBooks.Com@gmail.com

$$
\begin{aligned}
& \text { হুমায়ুন আজাদ } \\
& \text { লাল পীল } \\
& \text { দীপীন্লি } \\
& \text { বা } \\
& \text { বাঙলা সাহিত্যের } \\
& \text { জীবনী }
\end{aligned}
$$

হাজার বছর আগে আমাদের প্রথম প্রধান কবি, কাহৃপাদ, বলেছিলেন : নগর বাহিরেে ডোপ্বি তোহোরি কুড়িআ। তাঁর মতো কবিতা লিথেছিলেন আরো অনেক কবি। তাঁদের নামগুলো আজ রহস্যের মতো লাগে : লুইপা, কুক্রুীপা, বির্রুআপা, ভুসুকুপা, শবরপার মতো সুদূর রহস্যময় ওই কবিদের নাম। তারপর কেটে গেছে হাজার বছর, দেখা দিয়েছেন অজস্র কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবক্ধিক, নাট্যকার, গল্পকার। তাঁরা সবাই মিলে সৃষ্টি করেছেন আমাদের অসাধারণ বাঙলা সাহিত্য। বাঙলা সাহিত্য চিরকাল একরকম থাকে নি, কালে কালে বদল ঘটেছে তার র্রপের, তার হ্যয়ের। সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন সৌন্দর্য। মধ্যযুগে কবিরা লিখেছেন পদাবলি, লিখেছেন মঙ্গলকাব্য। উনিশশতকে বাঙলা সাহিত্য হয়ে ওঠঠ অপক্রপ অভিনব। তথন কবিতায় ভরপুর বাঙলা সাহিত্যে দেখা দেয় গদ্য, বাঙলা সাহিত্য হয়ে ওঠঠ ব্যাপক ও বিশ্বসাহিত্য। বিশশতকের বাঙলা সাহিত্যের শোভার কোনো শেষ নেই। বাঙলা সাহিত্যের অনেক ইতিহাস লেখা হয়েছে, আর কবি হ্মায়ুন আজাদ বাঙলা সাহिত্য निয়ে লিঘেছেন লাল নীল দীপাবनि বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী, या ७ধু বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস নয়, এটি নিজেই এক সাহিত্য সৃষ্টি। কবি হুমায়ুন আজাদ হাজার বছরের বাঙলা সাহিত্যকে তুলে ধ́রেছেন কবিতার মতো, জ্বেলে দিয়েছেন বাঙলা সাহিত্যের নানান রঙের দীপাবলি। এ-বই কিশোরকিশোরীদের তর্রুণতর্পুণীদের জন্যে লেখা, তারা সুখ পেয়ে আসছে এ-বই প’ড়ে, জানতে পারছে তাদের সাহিত্যের ইতিহাস; এবং এ-বই সুখ দিয়ে আসছে বড়োদেরও। লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী এমন বই, যার সঙ্গী হ’তে পারে ছোটোরা, বড়োরা, যারা ভালোবাসে বাঙলা সাহিত্যকে। বাঙলার প্রতিটি ঘরে আলো দিতে পারে এ-বই।

> হুমায়ুন আজাদ লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী

প্রथম পেপাব্রব্যাক সং\%্পণ : বিতীয্স মুদ্রণ চৈত্র ১৪১৬ মার্চ ২০১০
প্রথ্ম প্রকাশ জশ্বিন ১৩৮৩ : অঝ্েোবর ১৯৭৬ প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ আষাঢ় ১8১৬ জুলাই ২০০৯

স্বত্ব नতিফা কোহিনূর
প্রকাশক ఆসমান গनি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১
প্রচ্ছদ সমর্গ মজুমদার
যুদ্রণে স্থরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/8 শুকুলাল দাস নেন, ঢাকা
মুল্য : এক্শো টাকা

## ISBN 9789840413584

Lal Nil Dipabali ba Bangla Shahityer Jibani : Red and Blue lamps or
A Biography of Bengali Literature :: Humayun Azad.
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka 1100, Bangladesh.
First Paperback Edition : Second Printing : March 2010
Price : Tk 100.00 only

## ঊеসর্গ

নাखমা বেংম : নাध্ৰুকে
সাब्बाम কयित्र : বामनख़


## পুর্বলেय



 নয়। এ-বইফ্যের পাঠক হিশেবে আমার্র কল্পनায় ছিলো শ্পপাত্র পে-কিশোরকিশোরীরা



 তাদ্রও নষ্ঠ করেছে, তারা जার সাহিত্যের শ্ব্ণশস্যে বুক उর্রিয়ে ঢোলে না। অन্য নানা
 नাল নীল প্রদীপমালার রূপ ভেসে উ১তে, দেখতে পেতাম হাজার বছর ধ'রে জ্বেলে দেয়া
 দীপ জেেেছেন মুক্ন্দরাম, চীীীাস, বিদ্যাপতি, বিদ্যাসাগর, মখুসৃদন, বিহার্রীনাল, বধিমচন্দ্র,

 দিতে চের্যেছিনাম। ক্য়েক বছ্র আগে আরেকটি বই নিৰ্যেছি আমি : ক্তো নদী সরোবর বা


 সংশোধन কর্তে গিয়ে এবার বইঢি নতুন ক'র্র লিত্থেছি, কোনো কোনো পরিচ্ছেদ হত্যোে
 ‘দদনিক বাং্া'র 'সাত্ভাই চস্পা'্য। এणিকে জামি কচো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাযার জীবनीল যুभল বই ব'ঢে মনে বরি ব'লে এবার এর নাম্য ব্যো হলো বা বাজলা সাহিত্যের জীবनी। जाশা কর্রি এবারও মাল নীল দীপাবनि পাবে কিশোরততুণদের ভালোবাসা।

एयाয়ুन जाজाम


## সৃচ্চিপब

মাল নীল দীপাবলি ৭ বাঙালি বাঙলা বাঙলাদেশ ৯ বাঙলা সাহিত্যের তিন যুগ ১২ প্রথম প্রদীপ : চর্যাপদ ১৪ অক্ধকারে দেড় শো বছর ১৭ প্রদীপ জ্বললো आবার : মঙলকাব্য ১৮ চটীমभলের সোনালি গল্প ২১ মনসামগ্লের নীল দুঃখ ২৪ কবিকক্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ২৭ রায়ষণাকর ভারতচন্দ্র ৩০ উষ্জ্গলতম আলো : বৈষ্ঞব পদাবলি ৩২ বিদ্যাপতি ৩৭
 ভিন্ন প্রদীপ : মুসমমান কবিরা 8 १ आলাওল ৫২ লোকসাহিত্য : বুকের বাঁশরি ৫৫ দ্বিতীয় অঞ্ধকার ৫৯ অভিনব आল্েের ねলক ৬২ গদ্য : নতুন স্রাট ৬৪ গদ্যের অনক ও প্রধান পুরুষ্েরা ৬ে কবিতা : অষ্তর হ'דে আহরি বচন ৭৩ উপন্যাস : মানুষের মহাকাব্য ৭৯ নাটক : জীবনের ঢ্দ্ট ৮১ রবীদ্দ্রনাथ : প্রতিদিনের সূর্य ৮৬ বিশশতকের্ন आলো : आधুनिকতা ৯১

नाল নীল দীপাবলি
यमि তুমি চোধ মেলো বাঙनা সাহিত্যেপ্র দিকে, তাহলে দেখবে জ্লঢছ হাজার্র হাজার্র



 आलোকিত रয়ে आাসে; কানো এतে এभानে नील रয়ে याয়, बসুन्मत्र रয়ে याয় সুক্দর

 কিত্যু সকনেন্র সাধনায় গ'ড়़ উळ্ঠেছ বাঙনা সাহিত্য। সবাই সমান প্রতিভাবান নন, সময়
 লেখ্কে্র নাম তান্র পাতা থেকে মুছে ঝেন্ততে। এভাবে সুছে গেছে কতো কবির্ন নাম;



 याয় ना, ব্যং তাঁদhत্র नाম বার বার্গ মনে পড়ে!

 সাহিত্যেন্র প্রথ্ম বইঢি হাত্ত নিলে চ্যকে উঠতে হয়, এটা यে বাঙলা ভামায় লেयা সহজে
 পর্রিবর্তিত হ'তে হ'তে জাজকের্ন ক্রপ ধরেছে। এক হাজার্র বছ্র জাগে সাহিত্যি আজকেন্ন มহো হিলো না। আাজ বে-সব বিষয়ে সাহিত্য র্রচিত হয়, তথन সে-সব বিষয় নিয়ে কোনো কবি লिষত্তেন ना। সময় এগিত্য গেছ্, সাহিত্যের জগত্ত এসেছে নতুন নতুন ঋত্র, এর
 কবিতাঔলো ছেটো ছেটো, কবিদের্য মনের কथা এশেলোত ছান পেক়েছে। কিষ্যু এ্র পর্রেই দেখা দেয় বড়ো বড়ো বই, বিবাট বির্木াট তাদদের গল্প, এবং কবির্যাও মনের কथা বলছছন না, বলছেন মানুষ ৩ দেবতার গক্প। এর পর্রে আবাব্র আসে ছেটো ছোটো কবিতা, এশুলোকে আমরা বলি বৈষ্ণব পদাবলি। এঋনোতে প্রবল आােগ আার মনেন্র কथা বড়ো হয়ে ওঠ। এভবে সাহিত্য বদলায়। কবির্যা চির্ককাল একই বাঁশি বাজান ना। প্রতিটি নতুন সময় ঢাদদের হান্ত হুলে দেয় নডুন বাঁশর্রী।

বাঙनা সাহিত্য সম্ধে্ধ আরো একটি কथা মনে রাধার মতো। এ-সাহিত্য জন্ম থেকেই বিদ্রোহী; এর ভেতরে জ্বলছে বিদ্রোহের আ৫ন। কেনো এ-আাঔন? বাৎলা তাষা ও সাহিতা




































 र्राज।

## বাঙালি বাঙলা বাঙ্লাদেশ

একজন বাঙাनি দেখতে কেমন? বাঙালিরা দেখতে ইংরেজের মতো ধবধবে শাদা নয়, নয় निध্যের মতো মিশমিশে কালো। বাঙালিরা, অর্ধাৎ জামর্রা, তুমি আমি এবং সবাই, आকরে रয়ে थাকি মাবারি রকম্মে। আমাদের মাথান জাকৃতি না-লম্যা না-গোল, আমাদের নাকঞুলো তীক্সও নয়, आবার ভেঁততাও নয়, এর মাঝামাঝি। উচ্চতায় আমাদের


 লাভ করি নি। आমাদের পৃর্বপুরুষ র্রয়েছে।

নৃতত্ত্তিকেরা জনেক গবেষণা ক'त্রে সিদ্ধান্ঠ এলেছেন আমাদের পৃর্বপুরুষ হচ্ছে

 শরীীরে যুগেযুপে নানা জাতির রক্ত এসে ভালোবাসার মতো মিশে গেছে। রবীন্দ্রনাধ 'ভারতত্তীর্ব' কবিতায় বনেছিলেন, ভার্রতবর্ষে শক ছू মোগল পাঠান সবাই নীন হয়ে

 নয়, निম্নবর্ণ্রে হিন্দুদের মধ্যে, এমনকি উচ্চবর্ণ্রে হিন্দू ও মুসলমান্নে মধ্যেও এদের উপাদান প্রুর্র পাওয়া গেছে। ভেড্ডা র্তধারার সাথ্থ পরে মিলিত হয় আরেরা একটি রত্ত্যারা। এ-বারাটি হলো মল্গোলীয়। মল্গোनীয়দ্রের চো্বের গঠন বড়ো বিচিত। তাদ্র চোখ বাদামি রז্ৰ লাল আভামাখা, आর চো্ধের কোণ থাকে ভাজ-। বাঙালিদের মধ্যে

 নাক বেশ তীক্ক। অনেক বাঙালিহ্র মধ্যে এদের বৈশিষ্ট্যও চোৈে পড়়।

এররপরে এদূশে আলে পারস্যের ডুর্কিস্তান থেকে শকেরা। এরাও আমাদের যজ্তে মিশে যায়। এভাবে নানা आকারের বিভিন্ন রঙের মানুম্যের মিলনের ফन আমরা। শকদ্দর পরেও বাঙািির রক্তে মিশেছে আর্ো অনেক রক্ত। বিদেশ থেকে এসেছে বিভ্ন্ন সময়ে বিজয়ীরা;-এদেশ শাসন কর্রেছ, এখানে বিয়ে করেছে, বাঙালিদের মধ্যে মিশে গেছে। এসেছে মানুষ জারব থেকে, পারস্য থেকে, এসেছে আরো বহ দেশ থেকে। ঢারাও आমাদের মধ্যে জাছে।


 বাঙালি। এদেশে มুসলমানদের আগমন্নর পরে, অনেকটা ब্রয়োদশ শতাব্দীর পরে, এদেশের দরিদ্রিহা, নিম্নবর্ণের লোকেরো, উৎপীড়িত বৌদ্ধরা মুসলমান হ'ত থাকে। কেননা মুসলমানর্রা সে-সময়ে এসেছে বিজয়ীর বেশে। অনেকে বিজয়ী শক্তির মোহ, অনেকে ধর্মের মোতে এবং অধিকাংশ দার্রিদ্য ও जত্যাচার থেকে মুক্তির জন্যে যুসনমান হর্যেছে।
 বाधनि।

 ক্রঢত পেরেছিলো, তারা গর্ব করতে ভনোবাসতো এ ব'ঢে বে তারা এদেশের নয়, ঢার্রা জার্যবইরানের। এরা হিলো অনেকটা গৃহীীনের মতো, বাস কর্যতো এদেশে, ঝেজো

 বাঙলাহ বাঙালি ব'লে। এ-দ-দলের বির্রোধ অনেক দিন ছিলো, ওয়োদশ শতক পেকে এই সেদিন পর্যত্ত এ-বির্রো九ে বাঙালি সুসলমানেরা সময় কাচ্ট্যেছে। এজন্যে মধ্যয়ুগের এক

 অমরা 氏াজ এ-সত্য প্রতিষ্ঠিত করেজি, জামর্গা বাঙালি, বাঙলা আমাদের্গ ভাষা, বাঙলাদেশ जামাদের দেশ।



 আগে যथন বাঙলা ভাযার জন্ম হচ্ছিলো, তথন তা ছিলো জাধ্যাগঠিত। তার ব্যবছ্ত

 একদিनে হয় नि, হঠাৎ বাঙলা ভাযা সৃষ্টि হয়ে এসে কবিদের বলে नि, ‘আমাকে দিয়ে
 भুরোনো ভাষাটির নাম ‘্রাচীন ভারতীয় জার্যভাযা।’ এ-পাচীন ভার্রতীয় आর্यভাযা মানূষের মূণ্ধে মুপ্ধে বদলে পর্ণণত হয়েছে বাঙলা ভাযায়।

ভাষা বদनায় মানুষ্বে কণ্ঠে। সব মানুষ এক রকক উচ্চার্রণ কর্রে না, কঠিন শদ মানুষ সহজ ক'ส্রে উচ্চারণ ক্রততে চায়। এর ফলে পষ্চাশ কি একলো বা তার চেয়েও বেশি সময় পরে দেयা যায়, ওই ভামার অনেক শদ্দের উচ্চারণ বদলে গেছে, বানান বদলে গেছে।
 ব্যবহার্র হচ্ছে না। जার বদলে মহাসমার্রোহে ব্রাজত্̨ বসিয়েছে নতুন নতুন শক। এভাবে ভাयা বদলে যায়; এক ভাষার্র বুক থেকে জন্৷ নেয় নতুন এক ভাষা, যার কথ্থা বেশ আলে

 উচ্চারণ ক্রতে লাগলো ‘চ্দ্'। 'ও' ফ্না বাদ গেলো, উচ্চার্রণ সহজ হয়ে উঠলো। এরক্ম
 नাগলো আনুনাসিক आ-কার। এভাবে 'চন্দ্র’ হয়ে উঠলো ‘চাঁদ’। এভবে 'কর্ণ’ হয়ে গেলো ‘কন্ন’, এবং তার পরে হয়ে উঠলো ‘কান’। आরো কিছू শদ্দের বদল দেখা যাক :

১० नाल नील मीभाবनि

|  | তান্রপর হয় | आর जाङ |
| :---: | :---: | :---: |
| इस्ठ | হথ, হাথ | হাত |
| বংশী | বংসী | বাশীী, বাঁশি |
| ব氏ุ | বशू | বউ |
| আলোক | আলোজ | आনো |
| नृত্য | ণচ্চ | नाচ |

जাযা এजাবে বদলে यায়। প্রাচীন ভারতীয় आর্যভাষা দিনে দিনে বদলে এক সময়
 जাযা মেনে চলে কতকতুলো নিয়মকানুন। প্রাটীন ভারততীয় জার্यতাষা একদিন পর্রিবর্তিত

 সহজ সব্रল र्मপ नেয়, এবং জन्म नেয় ‘প্রাকৃত ভাবা'। এ-বদল এবদিनে হয় नि, প্রায় হাজার বছূরেরও বেশি সময় লেগেছ্ এর্গ জন্যে। প্রাকৃত তাযা জাবায় বদনাতে থাকে,

 आयाদ্রर।
 জার্ল বাঙলা ভামাকে এতো প্রাটীন ব'লে মনে কন্গা হয় না; মনে কয়া হয় ৯৫০ ত্রিস্টাব্দের
 आशে চর্যাপদ নামক বইট্রি কবিতাঔনোতে। এর্ বাঙনা ভামা প্রাটীন বাঙনা ভামা, সদ্য জন্ম नাভ করেরে, তার आকৃতি পর্রিপৃর্ণ হয়ে ওঠ্ঠ नि। এর जাযা কেমন কেমন লাগে, এর্র

 আছে। এজন্যে এর্র ভাবাকে বলা হয় ‘সঞ্ষাতাযা’। সক্ষ্যান্র কুহেনিকা এর পংক্তিতে প:ङ্ত্তে ছড়ানো।

জন্নের প্র থেকে বাঙলা ভামা পাথর্রের মঢো এক স্থানে ব'সে থাকে নি। বাঙলা

 ছিলো ৯৫০ থেকে ১২০০ ত্রিস্টাব্দ পর্যত্ত। তারপর লেড়লো বছর, ১২০০ থেকে ১৩৫০


 ভাষার অনেক কাছাকাছি। এ-ভাষায় লেখা সাহিত্য অनায়াসে পড়া যায়, বোঝা যায়।
 কর্লে কর্যেকরি ভালে তাগ কন্তে পারি।

जাজ বে-দেশ্রে নাম বাঙনাদেশ, তার্র জাকৃতি কিত্ত চিরকান এরকম ছিলো না। आগে বাঙলাদেশ বিত্ত ছিলো নানা থঞ্ঞ; जাদের নামও ছিলো নানারকম। কিঅ্দ ‘বাঙলা’ বा ‘বগ’ অথ্বা ‘বাগালা’ ব্য-নাম্মই একে ডাকি না কেনো, এর নামটি এসেছে কোথা

থেকে? এ-দেশের্র নাহ্মর কাহিনী বনেছেন সয়াট আকবরের সভার্ন এক রত্ম জাবুল ফজ্জন

 খেত; এক খেতের সাশ্েে অপর খেত यাতে মিনে না यায়, তার জন্যে থাকে আল। আল’ বनঢে বাঁધও বোঝায। এদেশ বৃষ্টির দেশ, বর্ষান্র দেশ, তাই এখানে দর্রকার হতো অসংখ্য বাঁชের। आাল বা বাঁ४ বেশি ছিলো ব'লেই এদেশের নাম হয়েছে বাসানা বা বাঙলা। বাঙলা নাম্মে ব্যুৎপত্তিটি একমু কেমন কেমন। বাঙনাদেশ বহ্ বহ বছ্র আগে বিভক্ত ছিলো নানা
 उই জনপদের্র নাম হতো বে-কোম সেখানে বাস করজো, जার নামে। কয়েকটি কোমের নাম : বগ, গৌড়, রাঢ় । এ-কোমఆলো বে-জনপদఆলোতে বাস করতো পরে সে-


প্রাচীতম কাল থেকে ষষ্ঠ-সষ্যম শতা্দী পর্যষ্ত বাঙनাদেশ ছিলো এসব ভিন্ন তিন্ন
 आদিভাগে শশাক গৌড়ের র্রাজা হন। তাंর সময়ে বর্তমানের পচ্চিম বাঙ্ৰা প্রথমবার্রের





 প্রত্দ্দ্দী ছিলো বঙ্গ। পাঠান শাসনকালে জয় হয় বগের; পঠান শাসকেরা বস নামে এক্ল
 কর্র। কিন্ুু আকার্রে হয়ে পঢ়ে ছোটে।

১৯৪৭ সানে ভার্রত্বর্ষ ত্রিষலিত इয়। বাঙলার একটি বড়ো জংশ হয়ে পড়ে
 नाম মনেপ্রাণে কখ্ধনা গ্রণ কর্রে নি। তাই ১৯৭১-এ জন্ম नেয় নতুন বাঙনাদেশ। বাঙলা সাহিত্য বাঙলাদেশ; এবং বর্তমানে যাকে ‘প户িম বাঙ্জলা’ বলা হয়, তার মিनিত সম্পদ।

## বাঙলা সাহিত্যের তিন যুগ

দশম শতাদ্দীর মধ্যতাগ থেকে রচিত হচ্ছে বাঙলা সাহিত্য। তাই বাঙলা সাহিত্যের বয়স এক হাজার বছরেরও বেশি। এ-সময়ে সৃষ্টি হয়েছছ সুবিশান এক সাহিত্য। সাহিত্য নাना সময়ে নানা ক্সপ ধারণ করে। কালে কানে নহুন হর্যে সামনের দিকে এগোয় সাহিত্য।
 হাজার বছরের বাঙলা সাহিত্যকে ভাগ করা হর় তিনটি যুগে । যুগ তিনটি হচ্ছে :
১২ लाल नीन मीপাবनि
[ক] প্রাচীন য়
[ব] মধ্যयूগ : ১৩৫০ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত।
[গ] আধুনিক যুগ : ১৮০০ থে<ক আজ পর্যত্ত, আরো বহুদিন পর্যন্ত।
এ-তিন যুগের সাহিত্যই বাঙলা সাহিত্য, কিন্তু তব্রু বিষয়বস্তুতে, রচনারীতিতে এ-তিন যুগের সাহিত্য তিন রকম। প্রাচীন যুগে পাওয়া যায় একটি মাত্র বই, যার নাম চর্যাপদ। এর ভাষা আজ দুর্বোধ্য, বিষয়বভ্ভ দুরূহ। এর কবিরা সকলের জন্যে সাহিত্য রচনা করেন नি, করেছেন নিজ্রেরের জন্যে। তাছাড়া সাহিত্য রুচনার উদ্দেশ্যও হয়তো তাঁদের ছিলো না। তাঁ্রা সবাই ছিলেন বৌদ্ধ সাধক; তাঁর্রা এ-কবিতাশুলোতে নিজেদের সাধনার গোপন বथ্\& বলেছেন। তবু মনের ছোঁয়ায় তাতে লেগেছে সাহিত্যের নানা রঙ ও সৌরভ। এর পরে দেড়শো বছর বাঙলা ভাষায় আর কিছ্ রচিত হয় নি। কালো, ফসলশূন্য এ-সময়টিকে [১২০০ থেকে ১৩৫০] বলা হয় ‘অক্ধকার যুগ’। কেননা এ-সময়ে আমরা কোনো সাহিত্য পাই নি। অক্ধকার যুগের্র পরে পুনরায় প্রদীপ জ্লে, আসে মধ্যযুগ। এ-যুগটি সুদীর্ষ। এসময়ে রচিত হয় অসংথ্য কাহিনীক্সব্য, সংখ্যাহীন গীতিকবিতা; মানুষ আর দেবতার কথা গীত হয় একসাণ্েে। আগের মতো সাহিত্য আার সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি, এর্ন মষ্যে দেখা দেয় বিস্তার। এর ফলে সাহিত্যে স্থান পায় দেবতা ও দৈত্য, মানুষ ও অতিমানুষ; আসে গৃহের কथা, সিংহাসনের কাহিনী। এ-সময়ে याँরা মহৎ কবি, চাঁদের্র কিছ্ নাম : বড় চ犬ীদাস, মুকুন্দরাম চত্রবর্তী, বিজয়ঙ্ভ, চతীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র, আनাওল, কাজী দৌলত। মধ্যযুগের একশ্রেণীর কাব্যকে বनা হয় 'মগ্গকাব্য’। এশুলো বেশ দীর্ঘ কাব্য। কোনো দেবতার মর্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠার কাহিনী এশুলোতে বলেন কবির্যা। এজন্যে মগলকাব্য দেবতাদের কাব্য। মধ্যযুগের সকল সাহিত্যই দেবতাকেন্দ্রিক, মানুষ সে-সময়ে প্রাধান্য নাভ করে নি। মানুষের সুখদুঃখের কথা এসেছে দেবতার কथ্পাপ্রসজ্গে। কিস্তু তাতে কিছ্র আসে যায় না, কেননা দেবতার ছদ্মবেশে এ-সব কাব্য জুড়ে আছে মানুষ।

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ফসল বৈষ্ণব পদাবলি। এ-কবিতাঙুলো ক্ষুদ্র; কিষ্তু এশুলোতে যেजাবেগ প্রকাশিত হয়েছে, তা তুলনাহীন। এ-কবিতার নায়কনায়িকা কৃষ্ণ ও রাধা। বৈষ্ণব কবিরা কখনো রাধার বেশে কখনো কৃষ্ঞের বেশে নিজেদের হুদয়ের আকুল আবেগ প্রকাশ করেছেন এ-কবিতাগুলোতে। মধ্যযুগে মুসলমান কবিত্রা একটি নতুন প্রদীপ ख্রাनिয়েছিলেন। চাঁত্রা সর্বপ্রথম শোনান निছক মানুষের্থ গল্প। মধ্যযুগে হিন্দু কবিরা দেবতার গান ৪ কাহিনী ব্রচনায় यখন সর্পিত, ঢথন মুসলমান কবিরা ইউসুফ-ख্রেলেখা বা লাইলি-মজনুর্র হ্য়়ের কथা শোনান। এর্र ফলে দেবতান্র বদনে প্রাধান্য লাভ করে মানুষ। এ-মানুষ यদিও কল্পনার সৃষ্টি, তবু মানুষের্র কথা সবার্র আশে বলার কৃত্তিত্ মুসলমান কবিরা দাবি কব্রতে পারেন।

মধ্যযুপের অবসানে আসে আধূনিক যুগ, এইডো সেদিন, ১৮০০ অক্দে। আধুনিক যুগের সব চেয়ে বড়ো অবদান গদ্য। প্রাচীন যুপে, মধ্যযুপে বাঙলা সাহিত্যে গদ্য বলতে বিশেষ কিছ্র ছিলো না। তথন ছিলো কেবল কবিতা বা পদ্য। তঋন গদ্য ছিনো না, তা নয়; গদ্যসাহিত্য ছিলো না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকেরা সুপরিকম্পিতভাবে বিকাশ घটান বাঙলা গদ্যের। চাঁদের প্রধান ছিলেন উইলিয়ম কেরি। কেরির সহায়ক ছিলেন রামরাম বসু। উনিশশতকের প্রথ্ম অর্ধ্ধক কেটেছে সদ্য জন্মনেয়া গদ্যের লালনপালনে।

বিভিন্ন লেখক নিজ নিজ ভগ্গিতে গদ্য রচনা করেছেন, आর্র বিকশিত হয়েছে বাঙলা গদ্য। সে-সময়ের यাঁরা প্রধান গদ্যলেথক, তাঁরা হচ্ছেন মৃত্যুঞ্রয় বিদ্যালক্কার, द্রাজা রামলোহন রায়, ঈশ্ররচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অक্ষয়কুমার দত্ত। গদ্যের সাণ্ে সাহিত্যে आসে বৈচ্র্র্য; উপন্যাস দেখা দেয়, রচচতত হয় গল্প নাটক প্রহসন প্রবন্ধ আরো কতো কী। প্রথ্ম উপন্যাস লেণেন প্যারীচাদ মিত্র; উপন্যাসের নাম আলালের ঘরের দুলাল। মহাকাব্য রচনা করেন মাইকেন মধুসৃদন দত্ত। নাম মেঘনাদবধকাব্য। মধুসৃদন দত্ত আধুনিক কালের্র একজন মহান প্রতিজা। ঢাঁন্ন হাতে সর্বপ্রথম আমরা প্রাই মহাকাব্য ও সনেট, পাই ট্রাজেডি, নাম কৃষ্ণকুমারীনাটক। পাই প্রহসন, নাম বূড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভত্তা। এর্রপরে আসেন বক্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়, দীনবধ্ধু মিত্র, বিহার্রীলাল চক্রবর্তী, ব্ববীন্দ্রনাথ্থ ঠাকুন্র, মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ। তার্পপর্র আসেন মোহিতলাল মজ্মমদার, শব্রৎচন্দ্র চট্যোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানन্দ দাশ, সুষীন্দ্রনাথ্ব দত্, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্মূ দে, अমিয় চক্রবর্তী, তান্গাশक্ক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূত্তিষৃণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং আরো কতো প্রতিভা। চাঁর্রা সবাই বাঙলা সাহিত্যকে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে গেছেন।

## প্রথম প্রদীপ : চর্যাপদ

বাঙলা ভাযার প্রথম বইটির নাম বেশ সুদূর্প রহস্যময়। বইটি্র্ন নাম চর্যাপদ। বইটিব্র आর্রো কতকپলো নাম আছে। কেউ বলেন এর নাম চর্যাচ্র্য্বিনিচয়, আবার্গ কেউ বলেন এর নাম চর্য্যাচর্য্যবিনিচয়। বড়ো বিদঘুটে থটমটে এ-নামখেলো। তাই এটিকে আজ্জকাল यেমনোরম নাম ४'রে ডাকা হয়, তা হচ্ছে চর্यাপদ। বেশ সহজ সুন্দ্প এ-নাম। বইট্র্র্র কথা বিশশতকের গোড়ার্র দিকেও কেউ জানতো না। ১৯০৭ খ্রিস্টাদ্দ। পণ্তিত মহামহোপাধ্যায়
 ক'त্রে তিনি निয়ে আসেন কয়েকটি অপর্রিচিত বই। এ-বই๒লোর একটি হচ্ছে চর্যাপদ। চর্যাপদ-এর সাত্েে আরো দুটি বই——্ডাকার্ণব ও দোহাকোষ, যেওনোকে তিনি নেপালের্গ র্রাজদরবারের গ্রছাগার থেকে চর্যাপদ-এর সাথ্থেই আবিষ্কার করেছিলেন- মিলিয়ে একসাথ্থে ১৯১৬ খ্রিস্টাক্দে হাজার বছুরের পুরাণ বাজানা ভাষায় বৌক গান ও দোহা (১৩২৩) নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এ-বই বের্রোনোর্গ সাথে সাশে সারা দেশে সাড়া পড়ে যায়, সবাই বাঙ্া ভামার आদি নমুনা দেچে বিস্মিত চকিত বিহ্নন হয়ে পড়ে। খরু হয় একে নিয়ে আলোচনা আর আলোচনা । বাঙালি পधিতেরা চর্যাপদকে দাবি করেন বাঙলা ব'লে। কিস্ত্র এগিয়ে আসেন অন্যান্য ভাষার পত্তিতেন। অসমীয়া পত্তিত্ত্রা দাবি কররেন একে অসমীয়া ভামা ব'নে, ওড়িয়া পখিতেব্রা দাবি করেন একে ওড়িয়া ব'নে। মৈথিলিরা দাবি করেন একে মৈথিলি ভাষার आদিক্রপ ব'লে, হিন্দিভাষীরা দাবি করেন হিন্দি ভাষার আদির্রপ ব'লে। একে নিয়ে সুন্দর কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায়।

[^0] এবটি ভয়াবহ বিশান বই নিণ্েেন বাৎলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ (১৯২৬) নাম্ম, এবং প্রমাণ কর্রে চর্যাপদ जার কারো নয়, বাঙানিন্র। $\overline{\text { र्याপদ-এর ভামা বাঙ্লা। আলেন ডঠ্ঠ্র }}$



 পথ হেঁটে জাসি। সত্যিই জাজ বিশশতকের লেষাংণ্ল দাঁড়িয়ে এ-বইফ়ের দিকে তাকালে
 উक्यल।

চর্যাপদ কতকষ্ণো পদ বা কবিज বा গান্নে সংকनন। এতে আছে ৪৬টি পৃর্ণ








 কবিज, বাকি সবাই লিশ্ছেন এবটি ক'রে কবিতা।
 रिমশিম গেতে হয়। কবিন্রা आসলে কবিতার জন্যে কবিতা द্চচনা করেন নি; এজন্যেই





 ভেতরে প্রেেশ ক্যা।
 সেকালের বাঙলান্র সমাজ্র ছবি, जার ছবিఆলো এতো জীবন্ত বে মনে হয় এইমা্র প্রাচীন



 সংসার্রে অভাবের হবি এতো মর্ষস্পশ্শী ক'রে এঁকেছেন বে পড়তে পড়তে শিউত্রে উঠতে হয়। কবির ভামা ঢুলে দিচ্ছি :

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেবী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশীম
বেস্গ সংসার বড্হিল জাজ।
দুহিন দুধ কি বেন্টে ষামায়!
কবি বলেছেন, টিলার ওপরে আমার খর, আমার কোনো প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে আমার্গ ভাত নেই, আমি প্রতিদিন উপোস থাকি। বেঙের মতো প্রতিদিন সংসার আমার্র বেড়ে চলছে, যে-দू४ দোহানো হয়েছে তা আবার ফিরে যাচ্ছে গাভীর বাটটে। বেশ কব্পণ দুঃথের ছবি এটি। কবি यে খুব দর্রিদ্র ত্যু তাই নয়, তাঁর ভাগ্যটি বেশ খারাপ। তাই বলেছেন, দোহানো দুধ ফিরে যাচ্ছে আবার গাভীর বাঁটে। এরকম বেদনার কথা অনেক आছে চর্यাপদ-এ, আছে সমাজের উমম্রেণীর লোকের অত্যাচারের্র ছবি। তাই কবির্না সুযোগ পেলেই উপহাস করেছেন ওই সব লোকদের। আজকাল ब্রেণীসগ্রামের্থ কথা বেশ বলা इয়; ब্রেণীসशগ্গামের জন্যে রচিত হয় সাহিত্য। বাঙলা সাহিত্যে শ্রেণীসং্গামের সৃচনা হয়েছিলো প্রথম কবিতাথ্চেছ্ছেই।

এ-কবিতাঔলোত আছে অনেক সুন্দর সুন্দর উপমা; আছে মনোহর কथা, यা সত্যিকার কবি না इ'লে কেউ বলতে পারে না। একজন কবি একটি জিনিশ সম্ষক্ধে বলেছেন, সে-জিনিশটি জলে যেমন চাঁদের্র প্রতিবিম্ব পড়ে, তার্র মতো সত্যও নয়, আবার্র মিথ্যেও নয়। এ-রকম চমৎকার কथা অनেক পরেেে বলেছেন র্রবীন্দ্রনাथ 'সাধাব্রণ মেয়ে’ নামক একটি বিথ্যাত কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, হীর্নে বসানো সোনান্গ ফুল কি সত্য, ত্বু কি সত্য নয়?' সোনায় বানানো शীরেবসানো ফুল তো আর্র সত্যিকার ফুল নয়, ওটা হচ্ছে বানান্না মিছে ফুল। ও ফুল বাগানে ফোটে না, তবু আমর্रা তাকে ফুল বলি। आর্রো একজন কবি, याँর নাম কম্মলাম্বর্পাদ, তাঁর ধনসম্পদের্র কথ্ধা বলেছেন। তিনি বলেছেন :

সোণে ভরিতী কর্সণা নাবী।
кুপা পৃই नाহিক ঠাবী।
কবি বলেছেন, আমার করুণা নামের্থ নৌকো সোনায় সোনায় ভ'রে গেছে। সেখানে আর রুপো রাথার মজো তিল পরিমাণে জায়গা নেই। একথা পড়ার্র সাথ্থে সাণে মনে প’ড়ে যায় রবীন্দ্রনাথ্রে বিথ্যাত কবিতা ‘সোনার তরী’র সেই পংক্তিওুলো, যেখানে কবি বলেছেন, ‘ঠাই নাই ঠাইই নাই ছোট সে তরী, আমার্র সোনার্প ধানে গিয়েছে ভরি।’ এক কবি বলছ্নে, হরিণের মাংসের জন্যে হরিণ সকনের শক্র; আরেকজ্জন বলছেন, শরীর্ট হচ্ছে একটি বৃহ্ষ, পাচচটি তার ডাল। সবচেয়ে ভালো কবিতাটি লিথেছেন কবি শবরীপাদ। তিনি আনন্দের যে-ছবি এঁকেছেন তা তুলনাইীন। কবি হ্পদয়ের সুবে বিভোর্র হয়ে আছেন, যেমন মানুষ থাকে ব্বপ্নে। তাঁর কিছ্র পংক্তি তুলে দিচ্ছি :

> উঞ্木া উঞ্চা পাবত তহি বসই সবরী বালী। মোরभী পীচ্ছ পরহিণ সবর্রী গিবত ख্জরীমানী । উমত সবরো পাগল সবরো মা কর তুলী שহাড়া তোহোরি। ণिঅ घরিণী নামে সহख সুক্দরী ণাণা তরুুর মৌলিল রে গঅ্অণত লাগেলী ডালী !

এর কথ্াঙ্লো বেমন সুদ্দর, তেমনি মনমাতানো এর ছদ্দ। কবি নিজ্জের র্পপসী त্রী

 निজের উদ্দেে বनছ্ছে, হে অস্গির পাপল শবর, তুমি গোল বাঁধিও না, এ তোমার ত্রী, এর নাম সহজসুন্দরী। শেষ বে-পংক্কিটি তুনে এনেছি তাতে জানদ্দের এবং প্রকৃতি বর্ণনার

 आমরা জাবেগে কবি হয়ে উঠি। চর্যাপদ-এর সবঞুনো কবিত ছন্দে রচিত, পংক্তির লেষে
 কবিতাটি গাওয়া হবে, তার উল্লেধ কর্রেছে। এমন কয়েকটি সুর বা রাগের নাম : রাগ
 रয়েছে, সবই রচচিত হয়েছে গাওয়ার উল্mে্যে। आজকাল আयর্যা কবিত পড়ি, গাই ना। आগে কবিরা কবিতা গাইতেন, পাঠকেরো ওনজো কবির চারদিকে ব’চে। মাইকেন মধূসূদন দত্ত বে-দিন কবিত निখলেন সে-দিন থেকে কবিত হয়ে উঠলো পড়ার বস্থু, গাওয়ার নয়। চর্যাপদ-এর কবিতাঞনো গাওয়া হতো। তাই এখেনো একই সাথে গান ও কবিতা। বাঙালির প্রথম গৌীর্ এঋুো।

## অঞ্ধকারে দেড়শো বছর

চর্যাপদ র্রচিত হর্যেছিলো ৯৫০ থেকে ১২০০ অক্দের্র মধ্যে। কিब্মু এরপর্রেই বাঙনা সাহিত্যের পৃথিবীত নেমে আসে এক কর্সুণ অধ্ধার, आর সে-অাঁধার প্রায় দেড়শো বছর ঢिকেহিহো। ১২০০ जক থেকে ১৩৫০ পর্যত্ত সময়ের মষ্যে লেখা কোনো সাহিত্য आমাদের নেই। কেনো নেই? এ-সময়ে কি কিছ্হৃ লেখা হয় নি? কবির़ा কোথায় গিক্যেছিলেন এ-সময়? কোনো একটি ভাষায় দেড়লো বহরেরে মধ্যে কেউ কিছ্য লিথলো না,
 ১২০০ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত সমফ্যের মধ্যে রচচত কোন্নে সাহিত্যকর্ম্রে পর্রিচয় পাওয়া যায় না ব'লে এ-সময়টাকে বনা হয় ‘অক্ধকার যুপ’। পজিতিরা এ-সময়টাকে নিয়ে অনেক ভেবেছেন, অনেক আলোচনা করেছেন, কি্్ু কেউ অঞ্ধকার সরিয়ে কেলতে পারেন নি। এসময়টির দিকে जাকালে তাই চোে কোনো আলো আলে না, কেবল জাধার ঢকা চার্রদিক।

১২০০ থেকে ১২০৭ খ্রিস্টাক্দের মধ্যে নক্জণ সেনকে পর্যাজিত ক'তে বাঙলায় আসে มুসল্মানেরা। অनেকে মনে করেন মুসনমানেরা এতো অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়েছিলো বে
 কিত্তু এ-यूক্তি মানা যায় না। কেনना দেড়শো বছর ধ'র্র রক্তপাত চলতে পারে না। তাহনে


এনেছিলো রাজ্ড করতত। এছাড়া পর্রবীকালে দেথা গেছে মুসলমান রাজারা বাঙলা সাহিত্যেক বেশ উৎসাহ দিচ্ছে। যারা পরে সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ দিলো, তারাই आলে
 ऊन্যে তো জার তারা আলে নি। তাহনে সাহিত্য হন্না না কেনো, কেনো আমরা পাই না


 आায়তনের, কখনো বা হতো বিরাট आকারেরে। রচনা ক'রে তা স্মর্ণণ র্রেখ্ে দিতেন, নানা জায়গায় গাইতেন। কবিতা যারা ভালোবাসতো তারাও মুখ্থ ক'র্রে র্রাথতো কবিত।। এजাবে কবিতা বেঁচে থাকতো মানুষ্যে শ্থৃতিতে, কঠ্ঠ। আজকের মজো ছপাধানার সাহায্য সেকালের কবিরা লাড করেন নি। তাই ব্য-কবিতা একদিন মানুষ্রের শ্মৃতি থেকে মুছে যেরো, লে-কবিতা হারিয়ে যেতো চিরকানের জন্যে।

তাহলে চর্যাপদকে লেখা অবগ্হায় পাওয়া গেনো কেমনে? এ-বইটি কিত্ত্র বাঙनায় পাওয়া यায় নি, পাওয়া গেছে নেপালে। নেপালের ভাযা বাঙ্গা নয়। বাঙলা ভাষাকে ষ'রে


 যায়, কারণ দেড়শশা বছর ধ'র্র কোনোও কবিতা লিপিবদ্ধ হলো না, এ কেমন? এর পরর তো আयরা বাৎनা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাচ্ছি, আমাদের সামনে आসছে একणির পরে একটি মগনবাব্য, आসঢে পদাবলির ধারা। ১৩৫০ সালের পরেই আলেন
 তুলেছেন আরো কতো কবি। ‘অभ্ধকার যুপ’ জামাদের কাছু এক বিশ্ময়। এ-সময়টা বাঙলা সাহিত্যের কৃষ্ণপছ্ণর।
 বनেছেন। তাঁরা বলেন, চর্যাপদ<ে यদি আমরা বাঙলা না বলি, তাহলে অধ্ধকার যুপ ব'লে
 কী ক’রে ভূলে यাই! চর্যাপদ-এ বাঙনা ভাষার জন্মের পরিচয় পাই, মধ্যयুগের রচনায় পাই বাঙ্া ভাষার বিকাশের পরিচয়। মাঝাथানে থেকে যায় একটি অক্ধকার্রের পর্দা, অমাট অক্ধকার, যার आবির্তাবের কোন্নে ঠিক কারণ কেউ দেখাতে পারবেন না।

## প্রদীপ জ্লললো আবার : মঙলকাব্য

এক সময় অभ্ধকার যুপের অবসান হয়, आবার জुলে দীপশিখা বাঙলা সাহিত্যের আগিনায়। এবার «ে-দীপ জ্র'লে ওळ, ज আর কোনো দিন নেভে নি, লে-শিখা ধারাাবাহিক অবিরাম জ্'‘লে যেতে থাকে। অক্ষকার যুগের অবসানে নতুন নতুন সাহিত্য রচিত হ'তে থাকে বাঙলা

Jb नाल नीन मीপাবলि






 প্রথম মহাকবি। তিनि অামাদর প্রথ্ম রবীদ্দ্রনাথ।


 অनেক বড়ে বড়ো কাহিনী বনেছেন। তবে এ-কাহিনী আমাদের মতো মানুষ্বে কাহিনী নয়, এশনো দেবতাদের কাহিনী। দেবতারা জূড়ে থাকে এ-কাব্যৎলোর অধিকাংশ, মানুষ आলে গৌণ হয়ে। এ-কাব্যুলোকে কেনো বলা হয় মগ্কাব্য? কেউ বলেন, দেবতাদ্রর
 জাবার কেউ বলেন, এ-কাব্যুঙো গাওয়া হতো এক মभলবার থেকে আর্রক মश্যবার

 কारिनीকাব্য বनঢত भाরি।

প্রায় পাচচো বছর ধ'রে মগলকাব্য রচ্চিত হয়েছে। নাना শ্রেণীর মগ্গলকাব্য রয়েছে বাঙ্া সাহিত্যে। এ-কাব্যেনোর রয়েছে অনেকণুলো সাধারণ র্রপ। बেমন : পতিতি

 কোনো সাধারণ মানুষ্বে সাধারণ घরে। তার त्रীज চ'নে आডে মাটির পৃথিবীতে, জন্ম নেয় কোনো সাধারণ মানুষ্যে কন্যা হয়़। এক সময় ঢাদ্র বিয়ে হয়। অর্গেন কোনো দেবতা এলে হাজির হয় जদের সামনে, বলে, আমার পুজো তোমরা প্রচার কর্রো পৃথিবীতে। তারা সে-দেবতার পুজো প্রচার করে মান্রের মধ্যে, এবং এভাবে তারা কাট্টিরে ওঠঠ তাদের শাপ। অবশেষে একদিন মহাসমারোহে তারা আবার শ্বর্গ ফিরে যায় দেবতার घढো।

नাना রক্মের মপলকাব্য র্রচিত হয়েছে বাঙলা ভামায়, সকনের র্রপ প্রায় একই রকম। একই বিষয়ে অসংখ্য কবি কাব্য निশ্যেছেন। তাই কানে কালে এ-কাবাংলো হয়ে
 রচিত্ত, সে-দেবতার নামানুসারে। তাই চীীর পুজো প্রচারের জর্যে বে-মশলকাব্য, তার নাম
 'มনসামभनকাব্য। শিবের পুজ্জে প্রচারেরের জন্যে বে-কাব্য তার্র নাম ‘শিবমপলকাব্য’। এ-
 ‘কালিকামগ্গলাব]’, 'শীতनামগনকাय্য’ ইত্যাদি। একই বিষয়ে জসংথ্য কবি কাব্য


निথতেন, তাহলে বেশ হতো। কিন্ত্র এ-একই বিষয়ে কাব্য রচনা কর্রেছেন অসংধ্য কবি, याँদের সকন্লে নামও জাজ जার জানা নেই। লেকালে কবিরা নিজেরা মৌলিক গল্প বানাতেন না, পৃর্বभুরু্যে কাছ থেকে পাওয়া গল্প নিয়ে ম্েেে থাকতেন তাঁরা। এতে তাঁদের কোনো মনপীড়া ছিলো না, ব্যং পৃর্বপুরুব্রের গক্প आবার লিখত্ত জনন্দ পেত্ন সে-কবির্না। अধিকাংশ সময়ে তাঁদের্র হাতে আগের কহিনী অরো দুর্বন হয়ে পড়তো। মभ্কাব্যে তা খুব বেশি পরিমাণে হয়েছে।

खে-সকন কবি মஅলককব্য রচনা করোছেন, তাঁদদর কিছ্ নাম বলছি। মনসামগলককব্য


 आরো বश কবি। जनেক কবি একই বিষয়ে কাব্য निঢ্ছেছন ব'ঢে অনায়ালে ल্শ্ঠ কাব্যাি প’ড়़ নিলেই হয়, সবণলো পড়ার কোনো দরকার করে না । মধ্যযুগের মগলকাব্যের ফিরে
 এরজন বড়ো কবি, সুধীদ্দ্রনাথ দত্ত। তিনি অনেকটা র্রেেই বলেছেন, 'বাঙলা সাহিত্যে
 না। কোনো কোনো মপনকাব্যে जান্ো কবিতার যাদু আছে, কিত্তু সবচেয়ে বেশি আছে সেকোলের জীবনের পর্তিচ্য। বাঙলাদেশের মধ্যযুপের সামাজ্জিক ইতিহাস জানতে হলে মপ্পলকাব্য না প'ড় উপায় নেই।

মগলকাব্যষ্ো দেবতাদের নিয়ে লেখা। এ-দেবতার্রা বড়ো নিষ্থুর, ভক্তের ওপর তারা সহজেই রেগে ওঠ, রেগে মানুচ্েের ভীষণ সর্বনাশ করে, आবার সামান্য পুজ্ো পেলে乡ুশিতে বাগবাগ হয়ে ভক্তের গুহ সোনারুপোয় ছেয়ে দেয়। এ-দেবতাদের আচ্রণ দেণ্বে মনে হয় এরা আসন দেবতা নয়, অভিজাত দেবতা নয়; এরা নিম্মল্রেণীর্গ দেবতা, যাদের মনুম পুজ্ো করতে চায় না। তাই তারাাও ফমাহীন, অত্যাচার ক'র্রে লোভ দেথিয়ে বার বার বিপদ্দ কেনে তান্রা মানুষ্রে পুজো তক্তি আদায় ক'রে নেয়। এদের সাত্ধে অনেকটা মিল आছে আমাদের দেশের এককালের জমিদারদের, यার্রা মানুষকে উৎপীড়ন ক'র্রে নিজেদের সম্মান বাড়াতু চাইতো। যেমন মনসাদেবী। তার ছিলো এক চোখ কানা, তার ওপরে সে মেয়ে। তার ইচ্ছে হয় সমাজের অভিজাত চাদদ সদাগর্রের পুজো পাওয়ার। চাঁদ সদাগর বিরাট ধনী, সমাজ্জ মান্যগণ্য, তার দেবতাও অতিজাত। লে কিছूতেই রাজি নয়, একচোঈ কানা, তার্র ওপর্র মের্যে, দেবতার পুজো করতে। মনসা রেেে ওø, চাঁদের বাণিজাত্রী ড్রবিয়ে দেয় পানিতে, চাদদর ছেনে নথিন্দরকে বাসরঘরে মেরে ফেলে। তারপর একদিন সে নাভ করে চাদ সদাগর্রে পুজ্জে।
 निৰ্খেছেন অনেক কবি; তাঁদদর মধ্যে দু'জন মধ্যযুপের শ্রেষ্ঠ কবিদের সারিতে आসন পান। তাঁরা হলেন কবিকক্কন মুকুক্দরায় চক্রবত্তী, এবং র্যায়ঔণাকর তারতচন্দ্র। মনসামপ্গের
 কহহিনী; একটি ব্যাধ কালকেতু-ফুল্নরার, অপরট্ ধনপতি-নহনার। মনসামপলের কহিনী
 চతীদদবীর আশীর্বাদ নাভ করল্লে, পুজ্জে প্রচার করন্নো চతীর, তারপরে ফিরে গেলো ম্ষর্গে,

২० লাল नीল দীপাবলি

এ-গল্পে তার আনন্দমধুর কাহিনী রয়েছে। কিন্তু বেহুলা ও লখিন্দরের গল্প বড়ো করুণ, পড়তে পড়তে চোথ ঝাপসা হর়ে আসে। এ-কাহিনী যিনি প্রথম রচনা করেছিলেন তাঁকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ গল্পকার বলা যায়। এ-গল্পে মানবজীবনের রূপ ভয়াবহ বেদনাকরুণ হয়ে দেখা দিয়েহে।

মभলকাব্য রচিত পদ্যে, ছন্দে গাঁথা এ-কাব্যఆলো। তবু এওলো পড়তে পড়তে মনে इয় यেন গদ্য পড়ছি। কবিতায় বেশি কথা বলনে তা আর কবিতা থাকে না। কবিতায় आমরা কামনা করি বিশেষ মুহূর্তের অনুভূত্ বা আবেগ, কবিতায় জীবনের সব কথা সবিস্তারে বলা যায় না। কিন্তু মসলকাব্যে কবিরা বলেছেন জীবনের প্রতিদিনের সকল কথা, নায়কের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি যা কিছू ঘটেছে সবকিছ్ বলতে চেয়েছেন কবিরা। তাই মগ্ককাব্যে লেগেছে গদ্যের ভার, তা হয়ে উঠ্ঠেছে প্লথ, পুনরুক্তিময়। এওলো মধ্যযুগের উপন্যাস। উপন্যাসে দেখা যায় নায়কনায়িকার জীবনকে বিস্তৃতভাবে বলার চেষ্টা, লেখক উপন্যালে কিছ্হ পরিত্যাগ করতে চান না। নায়ক সুথে আছে বা বেদনায় কাঁপছে, এর সামান্য চিত্র দিনেই উপন্যাসের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, উপন্যাস তার পাত্রপাত্রীদের পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরতে চায়। মগলকাব্যগুলোতেও তাই হয়েছে। চঞ্জীমগলের কালকেতুর কथा ধরা यাক। কবি মুকুন্দরাম স্বর্গে কালকেতু কী ছিলো, তা বলেছেন, পৃথিবীত এসে কোথায় জন্ম নিলো, কীভাবে বেড়ে উঠলো, সব বলেছেন। এর ফলে কাব্য দীর্ঘ হয়েছে, কবিতা হয়েও একে মনে হয় গদ্য।

মঙলকাব্যের কবিরা সাধারণত যে-দেবতার নামে কাব্য লিথেছেন, সে-দেবতার ভক্ত ছিলেন। তাই কাব্যের তরুতে সবাই বর্ণনা করেছেন তাঁরা কেনো কাব্য রচনা করলেন, সেকथা । সব কবি বলছেন একই রকম কথা। তাঁরা বলেছেন, দেবতা ম্বপ্নে আদেশ দিত়েছেন্ন আমাকে কাব্য निখতে, তাই आমি কাব্য निখছি। একথা কি আজ বিশ্বাস হয়? বিশ্বাস হয় না। এ ছিনো তখনকার রীতি, দেবতার কথা না বनনে মানুষ কাব্য धনবে না ভেবেই বোধ হয় কবিরা একথা বলতেন। সেকালে কাব্যের উদ্দেশ্য আজকের মতো ছিলো না, কাব্যের জন্যে কাব্য লেখার প্রচলন তখন ছিলো না, ধর্ম প্রচারের জন্যে সবাই কাব্য র্রচনা করতেন । তাই মধ্যযুগের সমস্ত সাহিত্য ধর্মভিত্তিক, দেবতাকেন্দ্রিক। দেবতার কথার ফাঁকে ফাঁকে এসেছে মানুষ।

## চণ্ডীমঙলের সোনালি গল্প

চত্জীমঙলের আছে দুটি বেশ চমৎকার গష্প : একটি কালকেতু-ফুল্মরার, অন্যটি ধনপতি-মহনা-খুলনার। চণীমগলের গল্প মধুর আনন্দের, বেদনার বদলে এ-গল্পে আছে সুখ্রে কथা । বেদনা যা আছে মাবেমাঝে, তা ত্ষু সুখ বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে। কালকেতু-ফুল্মরার ‘ল্পটি आমি বলবো। স্বর্গে বেশ সুথে ছিনো নীনাম্বর। ফুন্न তুনে শিবপুজো ক’রে, নিজের অ্রী ছায়াকে ভালোবেসে সুখে সময় কাটাচ্ছিলো নীলাম্বর। কিন্ত্র ক্রমশ তার ভাগ্যাকাশে দুঃখের মেঘ দেখা দিতে লাগলো। চগীীর ইচ্ছে হয়েছে পৃথ্থিবীতে তার পুজ্জে প্রচারের।

লাল নীল দीপাবলি ২১

কিত্যু কে কবরে তার পুজো প্রচার? চ্Єী $এ$-কাজে নীলাষ্বরকে মনে মনে মনোনীত কর়লো। চతী তার স্বামী শিবকে বনলো, नীলাম্র<ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও, সে পৃথিবীতে আমার

 জন্যে বাগান্ ফুল ঢুनছিলো নীলাষ্।। চЄী লেখানে গেলো, নিজেকে বিযাক্ কীটে

 ম<্যে নুকিয়ে थাকা কীট শিবকে দशশन করুলো। कोটেন্র কামড়ে শিউর্রে উঠলো শিব,
 দেবতা नीनाষ্ধর্রে সব দেবত্̨ বিলীন হয়ে গেলো। বেচারির নিজের কোনো অপর্রাষ ছিলো না, जু দূব দয়ায় তাকে চ'ঢল आসতে হলো এ-কষ্ঠভরা পৃথিবীতে। সে জন্ম নিলো ষর্মকেহু নামক এক ব্যাধ্ধর পুত্র হয়ে। অन্যमिকে তার त্ত্রী ছায়াও চ'লে এলো পৃথিবীতে जना এক ব্যাধ্রে কন্যা হয়ে। নীলাম্বরের নাম হলো কাनকেহু, जার ছায়ার নাম হলো ফুন্মরা।
 হয়ে উঠলো। তার বিয়ে হলো এগারো বছর বয়েে ফুল্মরার সাথ্র। পৃথিবীতেও তারা বেশ সুণ্ে দিন কাটাত নাগলো। কানকেতু ছিলো অসাধারণ শিকারী, তার নিক্ষিষ্ট শঢ্র প্রতিসিন প্রাণ হারাতে লাগলো সং্যাহীন বনচর প*। ছোটোখাটো দুর্বল পঔদের তো কথাই নেই, এমনকি বাघসিংহরাও ভীত হয়ে উঠলো। বনে পত্দের বাস কর্যা হয়ে উঠলো অসাধ্য। প๒্রা ভাবতে লাগলো কী ক'রে ব্রক্ষা পাতয়া যায় এ-শিকার্রীর শর থ্রেকে। সব প* এক্জ হয়ে ষরলো তাদের দেবী চজীকে; বনলো, বাচাও কালরেতুর শর থেকে। চজী
 কাनকেতু জীবিকা নির্বাহ কর্রে প মেরে। একদিন সে বনে পিত্যে দেখলো বনে কোনো প* नেই। চЄী সেদিন ছল ক'র্রে বনের প৫দের লুকিত্যে রের্যেছিলো। সেদিন কাनকেহু

 জিনিশঢি जলক্ষুণে; তাই কানরেহু চিত্তিত হয়ে পড়লো। রেেে উঠলো কানকেহু। সে গোধিকাট্কিকে বেঁঁে নিলো। মনে মনে ভাবনো, আজ यদি কোন্নে শিকান্গ না মেলে তবে এঢিকেই থওয়া যাবে।

সেদিন কোেো শিক্কার মিননো না তার। সে গোধিকাটিকে নিক্রে বাড়ি ফিরে এসে
 नि, आজো খ্যেতে পাবে না। কাनকেহুকে শিকারহীন ফ্রিরে आসতে দেণ্েে প্রায় কেঁদে
 বাড়ির বিমनাদ্রু থেকে কিছ্দ খুদ এনে রাঁধ, জমি হাটে যাচ্ছি। এ বলে কানকেতু চ’নে গেলো। তার পরেই এনো বিশ্ময়, ঘটটো অভাবনীয় घটনা। গোধিকাটি आসলে ছিলো
 করলো। বিমলাদhর বাড়ি থেকে ফিরে এসে নিজের आभিনায় এক অপৃর্ব সুদ্দরী যুবতীকে
 २२ नान नीन मीপाবनि
 কানকেহু আমাকে নিক্যে এসেছে।

 খুব ভলো, তুমি খুব সুন্দরী । তুমি তোমার নিজের বাড়িতে ফিরে যাও, নইলে মানুষ নানা কथা বনবে। কিত্হ যুবতী ফুল্মরার কথায় কোনো কান দিলো না; বলढো, आমি এখানে থাকবো। এঢে কেંদে ঝেন্নলো ফুন্ম্রা, লৌড় চ'লে গেলো হাটে কানকেতুর কাছে।
 যুবতীকে দেণ্েে অবাক হলো। কানকেতু বার বার তাকে বनলো, তুমি চ'লে যাও। কিত্তু কোনো কথা বলে না যুবতী। তাতে র্রেগে গেলো কানকেহু, তীরধধুক জুড়লো, যুবতীকে সে হত্যা কর্রবে। घখন কানকেতু তীর নিক্ষেপ কর্ততে যাবে তখন ঘটেো জারো বিশ্ময়কর
 পর্নিণত হলো দেবী চটীত্। চো্থের সামনে এমন অলৌকিক ব্যাপার ঘটতে দেণ্েে ব্যাধ কাनকেতু মুক্ধ হর্যে গেলো। চЄী বनলো, তোমরা জামার পুজ্জে প্রচার কর্রো, आমি তোমাদের অজ্্র সস্পদ দেবো, রাজ্জ দেবো । রাজি হলো কানকেতু-ফুল্মরা। অবশ্য দেবীহ কथা প্রথমম পুর্রোপুরি বিপ্যা ক্যভে পারে নি ফুদ্ধরা, কেননা এ ছিলো অভাবিত। দেবী সাথে সাথে नাত কনস ধन দান করন্নে। কাनকেতু ছিলো একটু বোকালোকা মানুম। অভাবিত ধন পের্যে কালকেতু বোকার মতো ব্যবহার কর্রেে, তার চমৎকার বিবর্রণ দিয়েছেন কবি মুকুন্দরাম। কিছू জং্শ তুলে জানছি :

> এক घড়া অবশেষে দেখি মহাবীর।
> নিতে নারে দেড়ি ভার ইইল অস্থির -
> মহাবীর বলে মাতা করি নিবেদন।
> চাহিয় চিত্তিয়া দেহ এক घড়া ধনা
> यদি গো অভয়া ধন না দিবা অপর। এক घড়া ধন মাগো নিজ কাঁটে কর ম অস্থির দেথিয়া বীর ভাবেন অভয়া। ধन घড়া কাঁঢv কৈলা বীরে করি দয়া ম আগে আগে মহাবীর করিল গমন। পচাতে চনিল চণী লয়ে তার ধন ॥ মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি। ধन গড়া লয়ে পাছে পালায় পার্বতী \}

কালকেতু বাঁকে করে দু-घড়া ক'রে ধন নিত্যে যাচ্ছে তার বাড়িতে। Вপর্রের ঘটনাটি হচ্ছে ঢৃতীয় বার যथন সে ধন নিত্ এসেছে তখনকার। লে দেণ্বে এক घড়া ধন বাকি থেকে যাচ্ছে। লেবীকে ধন পাহারায় রেখে बেতে তার সাহস হচ্ছে না। তাই দেবীকে সে বলাছ, यদি এ-ষन তুমি আর কাউকে না দিতে চাও, তবে একদু কাঁ্থ ক’রে এক ঘড়া ধন তूমি নিজ্জেই आयার বাড়িতে প্ৗীছে দাও। দেবী তাত্ রাজি হয়। কানকেতু আগে আগে

याয়, দেবী यায় পাছ্ পাছে। কাनকেতুন মনে বঢ়ো ভয় যদি দেবী ধন निত্যে পালিয়ে যায়! একাঁ বেশ নির্বোষ না হ'লে কেউ কি এমন কথ্থা ভাবে!

কানকেতু এ ধনে ধনী হর্যে ওজরাটে বন কেটে বিরাট নগর নির্মাণ কর্নো। লেখানে ছিলো ভাডুদত নামের এক দুষ্ট লোক। দৃষ্টরা মন্রী হ’তে চায় চিরকানই, সেও এলে কাनকেতুর মন্রী হ'তে চাইলো। কাनকেতু তাতে রাজি হলো না। এতে ভাড়ূত্ত ক্ষেপে গেলো। সে চ'ণে গেলো কনিগ্গ, লেখানকার রাজাকে নানা কিছ্দ বুঝিল্যে কানকেতুর বিরুদ্ধে যৈদ্ধ কন্মতে র্রাজি করালো। বেবে গেলো যুদ্ধ। কানকেতু আগে ছিলো ব্যাধ, এখন রাজা। সে যৈদ্ধ জানে না। তাই যুদ্ধে হেরে গেলো, এলে পাनিয়ে রইলো, বউশ্যের পরামর্শ মতে, ধানের গোনার ভেতরে। কनिभর্রাজ তাকে বন্দী ক'র্রে নিয়ে গেলো, কারাগার্রে বন্দী
 কাनকেতু স্মরণ কর্নো দেবী চটীকে।

চЄী কানকেতুর ওপর সব সময় সদয়, কেননা কানকেহু তার ভক্ত। দেবী কনিহের

 তার রাজ্য। কানকেতু তার রাজ্যে ফিরে এসে आবার র্রাজা হলো, রাজত্ করতে নাগনো বেশ সুত্থ। ফৃন্নরা তার সুখী রানী। অनেক দিন রাজত্ম ক'রে বৃদ্ধ হলো কালকেতু জার


## মনসামজলের নীল দুঃখ



 भूरু刃। जেও ধমকে এলো মনनाকে; आমি याচ্ছি পৃথিবীতে, কিন্তু आমি यদি সে丹ানে তোমার পুজো না করি তবে সেখানে কেউ তোমার পুজো ক্যবে না। आরূম হলো দুজনার বিরোষ, এ-বিরোধে চাঁদূর জীবन হয়ে উঠলো বেhনায় নীল।

চাদ মর্ত্যে এসে জন্ম নিলো। তার ग্ত্রীর নাম হলো সনকা। চাদ পুজো করে শিবের आর গোপনে নুকিফ্যে নুকিক্যে সনকা পুজ্জে করে মনসার। চাঁদ একদিন দেণে ফেন্নেো স্তীর
 চাঁদের ব্যবহারে জ্ব'লে উלলো অগ্নিশিখার মতো। সে চাদদসদাগরেরের ওপর প্রতিশোষ নিতে হলো বদ্ধপরিকর। চাদসদাগর্রের একটি বাড়ি ছিলো ম্গে্গে উদ্যানের মতো সুন্দর; সেটি ষ্বংস ক'রে দিলো মনসা। রাজ্যের দিকে দিকে দেখা দিলো সাপের অত্যাচার। মনসা হলো সাপের দেবী, সে তার সাপবাহিনীকে নাগিক্যে দিলো চাদের বিকুদ্ধে। চাঁদের এক বক্ধূ একদিন সাপের কামড়ে মারা গেলো, চাদদ বিমর্ষ হত্যে পড়লো। মানসার ক্রেধে আরো মৃহ্যু দেখা দিলো চাঁদের বাड़িতে। ঢার ছ-জন শিখপুब্রকে ম্রে কেনলো মনসা। মনসা এসে

28 नाल नीল मीপाবनि


 কাঁকালি। সনকা এনে পায়ে পড়লো চাঁদ সদাগরের্; বললো, पूমি মনসার পুজো করো, তাহলে আমি ফিরে পাবো আমার সত্তানদের। তবু চাঁদ অটল, সন্তান ও ষনের চেয়ে সম্মান তার কাছে বড়ো।

সনকার দুঃ४ তার কোনো পুত্র নেই, यারা ছিলো তারা ম’র্র গেছে। লে গোপনে
 কামড়ে মারা যাবে। চাদদদাগর চোদ ডিঙা সাজ্রিয়ে বের্গ হলো বাণিজ্যে। তথন আবার এলো মনসা, তার পুজ্জা করতে বনলো। এবারও চাঁদ তাকে অপমান ক'রে বিদায় দিলো।
 মনসা এসে দাবি কর্রলো পুজ্জে। চাঁদ অাগে মজো আবার তাকে অপমান করলো। তাই প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠলো মনসা, চাদদর ওপর্ প্রত্শোধ না निল্লে তার্র জ্বানা জুড়োবে না। চাচদদ্র ডিপা आসছিলো সয়ূ্রপথে, মনসার আদhশে হঠাৎ জেগে উঠলো সামুদ্রিক বাতাস, ক্ষেপে উঠলো বঘ্রবিদ্যুৎ। চারদিকে উত্তাল ঋড়ের দোলা, বাতাসের তাও্ব। চাঁদের পণ্যजরা ডিপ্পাখেো একটির পর একটি ড্রেবে গেনো সমুদ্রের জলে। চাদ ভাসতে নাগলো সমুদ্রে । এগিশ্রে এলো মনসা, চাদদকে সে মারতে চায় না, চায় চাঁদের পুজ্জে। মনनা একটি আশ্শয় করার মরো বষ্ট ভাসিয়ে দিরো চাঁদের দিকে। চাঁদ প্রায় লেটিকে ষরতে यাচ্ছিলো, এমন সময় তার মনে হলো এটি মনসার দান। তাই সে ওই আা্রয় গহণ কন্লো না। ভীষণ বলিষ্ঠ आত্যবিশাগী পুরুষ্ব চাদসদাগর। যাকে সে ঘৃণা করে তার দয়ায় বাঁচার ইচ্ম নেই তার। সমুদ্দ্র ঢেউশ্যে তাসতে ভাসতে এক সময় চাদদসদাগর তীরে এসে পৌছোলো। নানা দুঃথে কেটে গেলো তার জীবন্নে বারোঢি বছ্র। শ্রদেশ শ্বগুহ থেকে দৃরে কাটলো তার এ-সময়; তার্র ধন নেই, ডিঙ্গা নেই, গ্হ নেই। অভিজাত ধनী চাঁদসদাগর বারো বছ্র পরে ভিক্ষেকের্র মতো ফির্রে এলো নিজ ঘরে। মনসার্র অত্যাচারের সে এক করুণ শিকার। তবু সে বিচলিত ₹ওয়ার পার্র নয়, কোনো অত্যাচারকে সে চরম ব'লে जাবে না। সে তেঙে পড়ে না। এমন जসাধারণ লোক চ்দসসদাগ।

দেশ্লে ফির্রে এলে দেনে সে বে-লিশপ্র্র রেবে গিক্যেছিলো, সে পরিপৃর্ণ যুবকে পর্রিণত
 आশাবাদী, পরাজয়হীন তার চিত্ত। নখিদ্দর সুদ্দর যুবক। চাঁদ নিজের পুত্রের বিক়্ের আয়োজন করুতে লাগলো। সুক্দরী পার্রী মিনতো উজানিনগরে। মেল্যের নাম বেহৃনা।
 नशिन्দরের মৃত্য্য হরে। চাদ চায় এ-মৃহ্যকে ঠেকাত। সে ডেকে আনলো শিল্gীদের; তৈরি
 উদ্যমপরায়ণ, মনসাও তেমনি প্রতিহি:সাপরায়ণ। সে শিল্রীদের ম্বপ্ন দেথ্য দিয়ে বলढো ছ্দি রাখতে, নইলে তাদ্র ভাগ্যে আছে মুত্য। বিয়ে হয়ে গেলো লখিিদ্র-বেহুলার। বাসর রাতে ছিদি দিয়ে প্রবেশ ক'রে বেছুলার দोর্ঘ কেশ বেয়ে শয্যায় উঠলো মনসার দৃত সাপ। কামড়ে দিলো। মৃত্যু হলো লথিন্দর্রের

সাপপর কামড়ে যারা মরে, তাদের ভাসির্যে দেয়া एয় ভেলায় ক'রে নদীর জলে। অनেক রোদনের মধ্যে দিয়ে নপিন্দরকেও ডেনায় ক'রে ভাসিত্রে দেয়ার ব্যবশ্থ করা হলো। বেহহনা এবার বেদনা থেকে উঠ্ঠ বসলো, হলো পাথরের মরো শক্ত; বনলো সেও যাবে ভেলায় ক'রে তার শ্নামীর সাথ্।। সে ফিরির্য় আনবে তার স্বামীকে স্পর্গলোক থেকে। বেহ্না সুদ্দর, বেমন জানল্দে তেমনি বেদনায়, তেমনি প্রতিজ্ঞায়। কারো কথা সে মানলো
 जেনা, মৃত ম্বামীর পাশ্শ ব'সে আছে বেহুনা একরাশ বেhনার মঢো। দিনে দিনে শর্রীর

 সব জয় করে। তার্র মধ্যে आহে জয়েরে ধীজ, জয় তার্র জাই।
 রাপড় ধোয়। বেহুনা একদিন এক অবাক কাঙ্ড দেখলো। ধোপানি কাপড় খূতে এসেছে একটি ছেটো শিফ নিয়ে। শিৎটি দूরষ্ত, সারাা্ষণ দूফমি করে। ধোপানি এক সময় শিখটিকে একটি আघাত ক'রে মেরে ঝেলনো। পরে যখন কাপড় কাচা হর্যে গেলো, তখন आবার সে ঢাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চ’লে গেলো। বেহুলা বুঝতে পারলো, এ মানুষ বাঁচাতে জানে। পরদিন বেহৃলা সিয়ে তার পদতলে পড়নো, তার স্বামীকে বাঁচি্যে দিতে অনুর্রোষ কর্নো। ওই ধোপানির নাম নেত।। সে বললো, একে আমি বাচাচে পারবো না, কেনनা এরে মেরেছে মনসা। হুমি ম্ৰর্গে যাও, দেবতাদের সামনে উপস্থিত হও। দেবতারা ভালোবাসে নাচ দেখতে। पুমি यদি তোমার নাচ দেথিয়ে তাদের যুক্ধ করতে পারো, তাহলে তারা তোমার ম্বামীকে বাঁচি়্রে দেবে।


 শ্শর্গলোক। বেহ্লার নৃত্যে এক অসাধারণ ছুদ্দ। মুঞ্ধ হলো দেবতাযা। তাব্রা বেহুলাকে বর
 মনসা এসে বनলো, आমি নখিক্দরকে ফিসিত্রে দিতে পারি, यদি চাদ আমার পুজ্জে করে। বেহৃলা ऊাতে বাজ্জি হলো, এবং বनলো, তাহনে তোমাকে ফিদ্রিয়ে দিতে হবে जামার
 घनসা।


 থেকে। বেহুনা গিত্যে কেঁদh পড়লো চাদের পায়ে। বে-চাঁদ মনসাকে চিরিদিন অপমান ক্রেতে, বে কোনোদিন পরাজিত হতে চায় নি, সে-চাদ বেহৃনার অ্শক্র কাছে পরাজিত
 বनলো, आমি অन্য দিকে মুঈ ফিরির্যে বাঁ হাতে ফুল দেবো। তাই হলো। মুষ্ব ফিরির্রে বাঁ হাতে একটি ফুন হেনাতরে চুঁড়ে দিল চাদ। आর পৃথিবীতে প্রচারিত হলো মনসার পুজ্জা।

২৬ লাল नीল দীপাবলি

কবির নাম মুকৃদ্দরাম চর্রবর্ত।। তাঁর কাব্যের নাম চট্টীমগনকাব্য। কবির উপাধি ছিলো কবিকষন, উপাধিটি চমৎকার। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মধ্যযুগের এক্জন শ্রেষ্ঠ কবি; ঢাঁর কাया বাৎनা সাহিত্যে গর্ব্বে ধন। কিন্হ এ-মহান কবি সম্ধক্ধ আমরা জানি কতোইকু? খুব সামান্য। কবি কাব্যের ๒রুতে ঢাঁর জীবनকাহিনী বनেছেন। এ-কাহিনী সংকিষ্ঠ, কবির
 কাহিনীর ঠাণা জলেই। তাঁর বইতে यে-পরিচ্য পাওয়া যায়, তাতে মনে एয় কবির জন্ম रয়েছিনো যোড়শ শতাদ্ধীর প্রথম দিকে, आান্থ তিনি কাব্য निণ্খেছিনেন ১৫৭৫ অব্দের কাছাকাছি সময়ে। কবির জীবনের শে-সামান্য কাহিনী आাম্রা জানি তাতে বিশ্মিত হবার মতো কোেো উপাদান নেই। মনে হয় কবি ছিলেন সহজ সর্ল, ऊাঁত সারাটি জীবন
 কবির্র নিজের্ন जাষায় সে কাহিনীর কিছ্রূা :

धन ডাই সভাজন কবিত্রুর বিবর্রণ এই গীত হইন যেন মতে।
 সহ্র সিলিমবাজ ঢाशाতে সষ্জনরাজ निবসে निয়োभী গোপীনাथ। তাঁহার ঢানूতে বসি দামিন্যায় চাय চষি निবাস পুরুষ ছয় সাত I
 সে মাनসিংহ্রে কানে প্রজার পাপ্রে শলে ডিহিদার মামুদ সরিপ I
 মাগে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কৃড়া নাহি ৫নে প্রজার গোহারি ম
কবি বলছছন, जাইয়েরা শোনো, আমি কী ক'রে কবি হলাম। ঔয়ে ছিলাম আমি, হঠাৎ आমার শিয়র্রে এসে বসলো দেবী চЄী। आমাকে তাঁর গান রচনন করততে বললো। এלুকু
 अমিদার গোপীনাথথ নিয়োগী। কবির বসবাস গোপীনাথ্থর তানুকে, দামুন্যা গ্রাম্।। কবির
 মানসিংহের রাজতু, গৌড়-বগ-উৎকলের্র সে র্রাজা। তার সম<্যে কবির গামের ডিহিদার रলো মামূদ শরিষ। সে ছিলো বড়ো অত্যাচারী। কবি তার অত্যাচারের বিবর্ণ দিয়েছ্ছে। মামুদ শরিফ ব্রাষণ বৈষ্ণব সকলেের সাথ্ শক্রুতা কন্নতে নাগনো। সে জমিন মাপ নিতে नাগলো জমির কোণ থেকে কোণে দড়ি ব'สে, তাত্ জমির আয়তন বেশি মাপা इ'তে লাগলো। পনের্যো কাঠায় এক কুড়া ধ্রতে नাগলো। সে প্রজাদের কোন্নে অভিযোগ শোনে ना।

বেশ দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন কবি। কবি জার তাঁ় পরিবার্রের চিরদ্রিনের বসবাস শে-
 হলো পরিবার্ের লোকজন, आর ভাই রামানन्म ఆ অনুচর দামমাদর নন্দী। নদী বেয়ে এপোতে লাগলেন গত্তব্যুীন কবি। পঢে দেখা দিলো বিপদ্, কবি পড়লেন ক্রপরায় নামক এক ডাকাতের্র কবলে। ক্রপরায় কবির সব কিছ্ম হরণ করলো। কবিকে आশ্রয় দিলেন
 বেয়ে, এলে পৌছোেন একদিন তেউট্যা নামক এক স্থলে। এর পরে আাবার খরু হলো नৌयाা্রা, এবারের নদীর নাম দারুুকেশ্ধর। কবি পৌছোলেন বাত্নগিরিতে, লেখান থেকে
 নেই। এ-কুমু শহরেই কবিকে ঘুম্মে মধ্যে ম্বপ্নে চন্টী কবিতা রচনা কর্তত বললো। এরপর কবি आলেন আড়রা গামে, নেখান এসে কবি একদু শ্বস্তির নিশাস ফেলেন। এএলাকার জমিদার বাঁকড়া রায়। নে বেশ ভালো লোক, কবিকে আাশ্য দিলো। জমিদারের ছিলো এক প্র্র, নাম রয়ুনাথ। কবি রযুনাথ্থে গৃহশিক্কক নিযুক্ত হলেন। পিতার মৃত্যুর পরে রযুনাথ হলো জমিদার, आর তার সমল়েই কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লেণ্খেন অমর কাব্য চब्बोমभन।

কবির পিতামহের নাম ছিলো জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হদয় মিশ্র, বড়ো ভাইয়ের
 এসব পাওয়া গেছে তাঁর নিজের লেখা জীবনকাহিনীতেই। কবি মুকুন্দরাম বড়ো কবি। তাঁর
 তাঁর চজীমগলকাব্য হচ্ছে মষ্যযूপের ঊপন্যাস। তিনি জীবনের বাত্তব দিক এমনভাবে বর্ণনা কর্রেছেন যে বিশ্মিত হ'তে হয়। মুকুন্দরাম চক্রববর্তী কল্পনা কর্রতে জানতেন না, খুব চতুর ঋক্য<ে কथা বলতে জানত্তে না; তিনি ছিলেন একজন বড়়া দর্শক। তাঁর চারপাশে যা তিনি দেখত্তে পেতেন, তাই তিনি লিখত্ন। এজন্যে তাঁর কব্যে বাস্তৃবের বর্ণনা খূব পরিচ্চ্ন। তিনি চারপালে দেঢেছেন কানকেতুর মতো সহজ-সরল নির্বোষ ধর্রন্নে পুরুষ;
 ভঁড়ুদত্তে মতো ডঔ। এদূর তিনি বাষ্ত্ব জগত্ত বেমন হয়, তেমন ক'রে সৃষ্টি করেছেন।
 थाকে, কবিতায় নয়। এজন্যে অनেক বনেन, কবি মুকুক্দরাম यদি মধ্যয়ুেে জন্মগহণ না
 उপन্যাসিক? বক্কিমচন্দ্রের মতো কল্পনাপ্রধান ঔপন্যাসিক নয়, হতেন শর্চন্দ্র বা
 চিনেছিলেন ভালোভাবে। কানকেতু দেবীর কৃপায় অনেক ধন পপৰ্যেছে। কানকেতু জীবনে সোনা দেত্খে নি। সে সোনা নাভের পর সোনা ভাঙাতে যায় מুরার্রি শীল নাম্মে এক বেণের কাছে। বেণে চতুর, কানরেহু বোকা। বেণে ভাবলো, দেখি না একদু বাজ্রেয়ে যদি কাनকেতুকে ঠুকাতে পার্রি। তাই বেণে মুরার্তি শীল বললো :

সোনা ক্রপা নহহ বাপা এ বেশ্গ পিতল।
घমিয়া মাজ্যিয়া বাপু কর্রেश উজ্জ্gন \
 এনেছে । কানকেহু বললো, এ আমি দেবীর কাছ থেকে পেক্যেছি । কবির ভাষায়:

কালকেত্ বলে খুড়া না কর ঝগগড়া।
অ:्欠ীी नইয়া आমি বাই অना পাড়।

তথন বেণের টনক নড়ে। সে তো চিনেছে এ-সোনার মতো সোনা হয় না। তাই বেণে শেষে সোনা রেঞ্েে দেয়। এভাবে দেখা যায় মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর সকল পাত্রপাত্রীকে জীবন্ত করে এૅকেছেন, মধ্যযুগে এর তুলনা বেশি পাই না।

কবি มুকুন্দরামের আরো একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য তিনি নির্বিকার। কবিরা আবেগে ফেটে পড়ে, বেদনায় কাতর হয়। কিন্তু এ-কবি অन্য রকম; আবেগ তাঁকে বিহ্নল করে না, বেদনা তাঁকে কাতর করে না, সুখ তাঁকে উল্মসিত করে না। কবি সব সময় সমান নির্বিকার, তিনি সব কিছ্কে সহজভাবে গ্রহণ করেছেন। এ হচ্ছে একজন উৎকৃষ্ট ঔপন্যাসিকের তুণ ঔপন্যাসিক তাঁর পাত্রপাত্রীর সুখদুঃچে নিজেকে জড়িয়ে खেসেেন না, তিনি থাকেন ওই আনন্দবেদনার জগৎ থেকে দূরে। মুকুন্দরামও তেমনি।

মুকুন্দরামের চণীমগ্গলকাবנ-এর প্রথম অংশের নায়ক কালকেতু, নায়িকা কালকেতুর त্তী ফুझ্\%রা। এ-কাব্যে আছ্ আরো অনেক পাত্রপাত্রী; যেমন, মুরারি শীল, ভাড়দত, কলিজ্গর রাজা। আছে বনের পখরা, যাদের আচরণ একেবারে মানুষের মতো। পখ্যরা যখন দেবীর কাছে প্রার্থনা জানায় কানকেতুর বিরুদ্ধে, তখন মনে হয় গরিব জনসাধারণ অভিযোগ জানচ্ছে রাজার কাছে। কবি মুকুন্দরামের কাব্য প’ড়ে মনে হয় তিনি ছিলেন সহজ সরল সুখী রষষ্টবব্যবস্থাকামী। কালকেতু যথন রাজ্য স্থাপন করে তখন চাষী বুলান মভনকে সে যে-কথা বলে, তাত্ এর পরিচয় জাছে। ওই অংশ তুলে দিচ্ছি :

| আমর নগরে বৈস তিন সন | যত ভূমি চাহ চষ ও কর। |
| :---: | :---: |
| হাল পিছে এক তংকা পাট্যায় নিশ | না করো কাহার শ মার ধর ম |
| থक্দে নাহি নিব বাড়ী ডিহিদার | রয়ে বসে দিও কড়ি রিব দেশে। |
| কি বাশাগাড়ি ना नইব | নানা বাবে যত কড়ি বাসে ! |

কালকেতু বুলান মওলকে বলছে, তুমি আমার নগরে এসে ইচ্ছেমতো জমি চাষ করো। তিন বছুর পরপর কর দিত্যে। তুমি কর দেবে হালপ্রতি মাত্র এক টাকা। যখন ফসল পাকবে ত্খন আমার লোকেরা কোনো অত্যাচার কর্রবে না তোমাকে, এদেশে কোনো ডিহিদার থাকবে না। ডিহিদার মামুদ শরিফেের জত্যাচারে কবি গ্রাম ছেড়েছিলেন; তাই তিনি কালকেতুর রাজ্যে কোনো ডিহিদার রাখেন নি। ऊজরাটে কোনো ওপরি কর থাকবে না। কবি চেয়েছিলেন সুখী সাধারণ জীবন, যে-জীবন তাঁর দেশের মানুষ কখনো পায় নি।

দেयী অন্नদা নদী পার হুো উশ্বীী পাটনির থেয়ানৌকোয়। তীরে নেম্ মাঝিকে জিজ্মে কর্রলো, ‘কী বর চাও তুমি, মাবি? যা চাও তাই পাবে ; মাবি পর্নিব মনুষ, ধেয়া পারাপার ক'র্রে তার জীবন চলে। মাঝি দেবীর কাছে চাইতে পার্তো রাজ্য; বাড়িতর্ডি সোনারুপা, মুক্তেপান্ন। তার অভাবের দিন কেটে ভেতো দেবীর্র দয়ায়। মাঝি ওসব কিম্ চাইলো না, সে দেবীর কাছে নিবেদন করন্ো একটি ছেটো প্রা্থনা। বললো, আমার সন্তান যেনো
 পর্রিচ্য় পাই। ভে-কবি এ-প০ক্তিটি র্রচনা করেছেন, তিনি মষ্যযूপের একজন ল্লেঠ্ঠ কবি। नाম ভারতচন্দ্র র্বায়; উপাষি রায়শণাক্স_

ভার্তচচ্দ্র জন্মেছিলেন আঠার্রেশতকের প্রথম দিকে, আনুমানিক ১৭১২ श্রিস্টাক্দে। তিनি মধ্যযুপের আর্রেক বড়ো কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীন থেকে প্রায় দুশ্যে বহরের ছোটো।
 শাষ্ঠি ছিনো, তাও নষ্ট হচ্ছে দিনেদিনে। সাহিত্যের একটি যুগ যধন লেষ হয়ে জাসতে থাকে ত্খন শেষের বছর৫লোত দেখা দেয় নানারকম পতন। সমাজে বেমন সাহিত্যেও
 জমাদদর দেশ দখল করে নেয় শাদা ইংরেজরা। ভারতচন্দ্র এক পতনশীল সমাজের কবি, ত্বু তিনি প্রতিভাবলে অসাধারণ সাহিত্য রচনা ক'त্রে গেছেন।
 করেন। তাঁর পিতার নাম নর্রেন্দ্রারাযায় রায়। ভারতচন্দ্রের জীবন বেশ র্রোমাঞ্চৃণ্ণ। তাঁর জন্নের পরেই তাদ্দের পরিবারে নেলে আাে দুর্দিন। ১৭১৩ সানে বর্ধমানের রাজা ড্র্মসুট জাক্রমণ করে, এবং জয় করে নেয় ভবানিপুর্রের গড়। তখনকার জ্রুসুট পর্রণণায় ছিলো পাষ্ুুযা গাম। এ-গাম চ'নে যায় বর্ধমানের রাজার অধিকার্রে। এর ফলে ভারুত্চন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় হারিয়ে কেলেন ঢাঁর অমিজমা, ধনসস্পদ। ভারতচন্দ্রের বয়স यথन দশের মতো তথন তিনি পালিয়ে যান মামাবাড়ি। মামারা শে-গাল্ম বাস করতো, जার নাম নওয়াপাড়া। সেখানে বসবালের সময়ে তিনি এক পওিতের টোলে সংস্কৃত ব্যাক্রণअडিখান পড়़ন। তাঁর পড়াশোনাটা হর্যেছিলো বেশ ভালো রকৃন্মে, বেশ পতিত হর্যে উঠেছিলেন অল্প বয়সেই তারুতচন্দ্র ! তিনি বিয়ে করেন মাত্র ঢোদ্ল বছু বয়সে। বিয়ে ক'র্রে
 কর্রেন তিরক্ষার। তথন র্রাজভাষা হিলো ফার্সসি, তাই সমাজে ফার্রসির মর্যাদা খুব। কেননা
 সমাজে যার কদর কম, সে সংষ্থৃত ভাया । বাড়ির লোকেরা তাঁকে সারাাষ্ণ জ্বালাতে থাকে এজন্যে । ভারতচন্দ্র এতে ক্ষুদ্দ হন। মনश্রির করেন তিনিও ফারসি শিষবেন এবং অনেকের চেয়ে ভালোভাবে শিথবেন। आবার পালান ভারতচন্দ্র, এবার आসেন হ্গলি জেনার দেবানন্দপুরের রামচ্দ্র মূনশির বাড়িতে, এবং শিখতে থাকেন অর্থকন্রী রাজতাযা ফাব্রসি।
 মোহিত হন। রামচন্দ্র যুনশিির বাড়িতেই তিনি সর্বপ্রথম কবিতা রচন্না করেন। ভারতচ্দ্র কदि शन।
 দেथাশোনার ভার পড়ে তাঁর ওপর, একাজে তিনি বর্ধমান যান। এখানে घটে এক অघটন,
 পাनान তিनि কারাগার থেকে। এমনভবে পালান যাতে বর্ধমানরাজ তাঁকে जার ধরতে না পার্।। পাनিয়ে বর্ধমান্নর র্রাজার র্যাজ্যের সীমার বাইরে চ'ন্ যান কবি, হাজির হন ওড়িষ্যার কটকে। ১৭৪২ থেকে ১৭৪৫ পর্যন্ত তিনি घুরে বেড়ান ওড়িষ্যায়। এর পরে তিনি
 ধরা পড়ত্ত বেশি দেরি হয় নি। সন্ন্যাসীদ̆র সাথ্থ একবার তিনি যাচ্ছিলেন বৃদ্দাবনে, পঢে
 ছড়়ত হয় সন্ন্যাসীর বেশ, ফিট্রে আসতে एয় আবার সাধারণ মানুষেবে ভিড়ে। ভারতচচ্দ্র
 आসত্তনই। কেনनা চাঁর চর্রিত্রের মধ্যেই ছিলো না সন্ন্যাসী হওয়ার বীজ। তিनि বরং
 সম্মব হলো না, স্রিরে এলেন দেশে, করত্রে লাগলেন চাকুরির চেষ্যা।

 অनায়াসে, তাই ভাবলো এঁর হওয়া উচিত কবির চাকুরি। সে নবদীপপের র্নাজ্র কৃষ্চচন্দ্রের কাছে পাঠালো ভারতচন্দ্রকে। ভারতের অণে মুধ্ধ হলো রাজা কৃম্পচন্দ্র; ভার্রতচ্দ্রকে নিজের সভাকবি হিশেবে ব্রণ ক’রে নিলো। কৃষ্চেন্দ্র ভারতচন্দ্রকে উপাধি দিয়েছিলো ‘র্যায়ওণাক<’। ভারত্চ্দ্র কবি হিশেবে লাভ কর্রেন পরম খ্যাতি এবং সাংসারিক জীবনেও
 তাছড়া পেব্রেছিলেন র্রাজার কাছ থেকে বেশ জমিজমা।

ভার্তচচ্দ্র ছিলেন হাস্যর্রসিক। একটি মজার গল্প অাছে ভারতচন্দ্র সম্ধক্ধে। কবি তাঁর বিধ্যাত কাব্য "বিদ্যাসুন্দর" রচন্রা শেষ কর্রেছেন। র্রচন্না শেষ করেেই তিনি পা বাড়ালেন রাজার উশ্দশে । রাজা কৃষ্ণbদ্দ্রকে উপহার দিলেন কাব্যটি। রাজা তখন অন্য কাজ্জ বিলেষ

 সামলে খুলে ধরনো "বিদ্যাসুদ্দর কাব্য", বে-কাব্য বাঙনা ভাষায় নানা কারণণ আলোড়ন জাগিক্রে यাচ্ছে আজ দুশো বছর ধ'র্র।

ভার্তচচন্দ্র ছিলেন রাজসতার কবি, তাই তাঁর কাব্যে জাছে চাতুর্य, বুদ্ধির ধেনা, आছে



 তিনটি ভাগ; এক ভাগে নাম ‘অন্নদামগল’, আর্রেক ভাগে নাম ‘বিদ্যাসুদ্দর’, এবং জরেক ভাগ ‘ভবানন্দ-মানসিংহ কাহিনী’। ভারতচন্দ্র এ-কাব্যে णাঁর রাজা কৃষ্চচন্দ্রের পৃর্বপুরুষ ভবানন্দের তণকীর্তন করতে চেক্যেছিলেন।

ভারতচন্দ্রের কथা মনে ছ'নেই মনে পড়ে তাঁর সময়কে। সে-সময় নানা দিক দিত্রে পতিত হচ্ছে, নমাজ্রে ভিত ভেঙ্ে যাচ্ছে, দেশের শাসনব্যবস্থায় নানা বিপর্যয় দেখা
 ত্মেনি। তিনি জীবनকে গতীরতাবে না দেব্েে দেৃেছেন হাক্কাভাবে, বাঁকা দৃষ্টিতে।

তবে তাঁর প্রতিত ছিলো জসাধারণ ৷ চমৎকার কथা বলায়, ছূ্দের আন্দোনন সৃষ্টিতে
 সকন কবিই বলেছেন, ஸাঁর নায়িকা দেথতে অত্তন্ত সুন্দয়ী, দেথতে একেবারে চাঁদের মতে।। এ নিয়ে তামাশা করেছুন ভারতচন্দ্র। তিনি তাঁর নায়িকার রুপ বর্ণনা করত্ত এসে দেখলেন, এ বড়ো কঠিন কাজ, কেননা কয়েকশো বছর ষ'র্রে কয়েকশো কবি ব'লে গেছেন, তাদদের নায়িকারা দেথত্তে চাঁের মরো। তাই ভারতচন্দ্র লিথলেন :

কে বলে শারদ শশী লে মৃত্খর ঢুনা।
পদনথ্ে পড়ি তার জাছে কত্ঠলা!
এমন চমৎকার কथা তিनি अবিয়াম বলেছেন, তারর অনেক কथা প্রবাদ্ পরিণত रয়েছে। यেমন, 'มড্রের সাধन কিংবা শর़ীর পাতন’, ‘নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়’। ছন্দে হিলো তাঁর जসীম অধিকার, তাই তাঁর কবিতা পড়ার সময়ে বিচিত্র ছন্দের রাজ্যে প্রবেশ করেরি ব'লে মনে হয়।

## উজ্জ্বলতম আলো : বৈষ্ণব পদাবলি

মপলকাব্য থেকে বৈষ্ণব পদাবनিতে আসা হলো একটি ুমোট মম্পালোকিত দালানের जেতর থেকে উষ্ঘ্ণ সবুজ দশ্ণিণের বাতালে মাতাল বনতূমিতে আসা । মগ্লকাব্য পড়তে পড়ত্ র্লান্তি आাস; কেননা এখুোর আকার বিরাট, आার এতো অকাব্যিক বিষয়
 হচ্ছে কেবল কবিতার রাজা, লেখানে বাজে বিষয্রের বাড়াবাড়ি নেই, ভালো কবিতার যা ধন কবির্রা এ-কবিতাঙলোতে সে-সব চয়েন কর্রেছেন থরেবিথরে। आার এরো आবেগও বে आত্ মানুষের, जা এ-কবিতাঔনো না পড়লে সত্যি বোঝা অসস্টব। বৈষ্ণব কবিতার জন্যেই অনেক কিছूর নাম খননেই आমরা आবেগে কাতর হয়ে পড়ি। কোন্না বাधাি यদি শোন যমুনা নদীর নাম, বা তমান তরুর কथা, তাহলে তার পক্ষে কিছ্হুকণণর জন্যে

 অনেরেই তমাল তরুু দেখি নি, দেখি নি যমুনা নদী, তব্বু কেনো এরা আমাদের ম্পপ্নে ভ'র্রে তোলে? এর মূলে আছে বৈষ্ণব কবিতা, যার প্রধান পাত্রপাক্রী রাধা आার কৃষ্ । রাধা এবং

 কব্রি তাহলে বनবো মধ্যयুগে এমন জালো जার জূলে नि।

চতুর্দশ শতকেক্র লেষ দিক থেকে বৈক্প্ কবিতা ব্রচিত হ'তে থাকে। এর প্রধান


 র্রানা করেছেন বৈষ্ণব কবিতা, সকলের নামও আমর্রা জাनि ना 1 কেবল বৈষ্ণব কবিরাই এ-


 आমাদ্দ্র। এ ছাড়াও ছিনেন জার্রো অনেক কবি, যাঁদদ্র নাম কাनল্রোতে হাব্রিয়ে গেছে।







 नाসिন মামুদ, বनরাম দাস, বৈষ্ণব দাস, লোচন দাস, শ্যাম দাস, সেঈ জাनान, শেখ্র
 কবিতাঔেোতে বনেছেন। মনেন্র কथা মানেই হলো आাবেগ, সুণ্থেন্ব আবেগ, বেদনাগ্র
 প্রবাহিত হয়েছে। जার্গ কে না জানে মে ভালো কবিতার বিষয় হলো মনের কथা? মধ্যযয়েগে

 এলে দেখা যায় মনের্র রাজত্, যেনো মন आার্র তার্র আকুলতা ছাড়া বিশ্বের্গ সব কিছ্র
 ঘোষণা কর্রেছেন; একমাত্র সত্যি ব'ঢে দেথিয়েছেন হ্দয়কে। তাই বৈষ্ণব কবিতায় সর্ব্র


বৈষ্هব কবিতার বিষয় র্ञাধা ও কৃষ্ষে্র ভালোবাসা। এর্রা একজন চায় অপরজনকে, কিত্মু এদের মা্যু বিপুন বাধা। এ-বাধাকে সরাতে চেয়েছেন কবিরা। এ-প্রসজ্গ একটি কथা মনে রাথা দর্রকার, जा হচ্ছে মধ্যযুগের সব কবিতাই ষর্ম্র্র বাহন। टৈষ্ণব কবিতাও তাই। বৈষ্ণবরা মনে করে এই বে সৃষ্টি তার একজন স্রষ্ঠা জাছে। এ-ন্রষ্ঠা কিষ্মু নির্দय্য নয়, সে তার সৃষ্টিকে ভালোবালে। সৃষ্টিও जার স্রষ্ঠাকে ভালোবাসে। তাই সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয়ে চায় মিলিত হতে, কি্ত্র পার্রে না। বে-তজ্তের কथা বলनাম, বৈষ্ণব কবিরা রাiষা ও কৃঞ্চের



 কবিতা গীতিকবিত।। वেনো প্রাণের তেতর ণেকে জাকুল হয়ে বের্রিয়ে এসেছে সুর্রের


 ভাগধোর কোনোটির নাম অনুরাগ, কোন্নেট্ট্র নাম বংশী, কোনোটির্ন নাম আক্ষে, आবার কোনোঢি্নি নাম বিব্রহ ইত্যাদি। এর ফলে সমষ্ঠ বৈষ্ণব কবিতা মিলে গ’ড় উळ্ঠছে এক চম\&কার গীতিনাট্য। অন্য এক রকমেও এ-কবিতা๒লোকে ভাগ কন্গা यায়। সেটি


 কর্রেছেন কবিতায়। র্রসণলো হচ্ছে শাশ্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সঞ্য, মধুর।





 তাই মধ্যयूপেই Єরু হর্রেছিলো এ-গানণলোকে সংকলিত কন্নার চেষ্য। এর ফলে বেঁচে

 শেষ্রান্তে বৈষ্ণব কবিতা সংকলন করেন। তাঁ্র এ-সংকলনগছৃট আকারেও বিশাল, এর্র
 কর্রে পনের্রো হাজার ববষ্পব কবিতা। তাঁর পরে যিনি বৈষ্木ব কবিতা সংকলন কর্রেন,
 আরো একটি বৈষ্ঞ্ব কবিতাসংকলন প্রকাশ করেন বৈৈ্ধব দাস। তাঁ্র বইফ়ের নাম
 সংকলन কর্রেছ্নেন পদকল্পনতিকা নামে, হর্রিবপ্ణজ্রে সংকলন্নে নাম গীতিচ্তিামণি, প্রসাদ দাসের সংকলনের নাম পদচ্চ্তিামণিমালা। এ-সব সংকলনে তিরিশ হাজারেরও অধিক কবিতা সংকলিত হয়েছিলো।

বৈব্কব কবিতা আকারে ছোটে; এ-কবিতায় জীবনের সমস্ত মোটা কথা পরিহার ক'র্রে

 পাই। মধ্যয়ে্ট এ-কাজটি করতে পেরেছিলেন বৈষ্ণব কবিরা। বৈব্ণব কবিরা ছিলেন


রাধা বা কৃষ্টের সৌক্দর্য বর্ণনার কালে, বা তমালের একটি শাখা বর্ণনার কালে, जথবা

 মধ্যयूণে জন্ম निতেন, তবে তিনি হতেন একজন বৈষ্ণব কবি।

অপুর্ব এ-সব কবিতার উপমা; অতুনनীয় এఆনোর ঘবি। ভামার ওপর তাঁদের অধিকার ছিলো বিধাতার মহো; তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন বাঙ্ৰলা ভাষার সে-সব শদ্, যা মনোহর, মায়াবী, শ্ন্নের মরো। তাই বিদ্যাপতিন্ন কবিতা, চ丹ীদাসের কবিতা আমাদ্দর জাকুল ক’র্র তোনে। তাঁরা মধন উপমা দেন মনে হয় এ-রকম जার হয় না; তাঁরা যখন रुদয়াবেগ প্রকাশ কর্রেন जাতে আমর্木া আবেপাতুর হয়ে পড়ি। বিদ্যাপতি কবিजা র্চনা

 ना रয়ে थাকা याয় না। বিদ্যাপতির একটি পদ তুলে आनছ্ এখানে, যার ভামা जার কল্পनার মধ্র্রতায় বিজোর হ'চে হয় :

> যব-গোধূলি সময় বেলি।
> ধनि- মक्দির বাহিন্র ভেলি ৷
> নব बলধর বিজুরি রেহা
> ঘ্দ্ট পসারি গোলি
> थनि-सक्र বয়েসী বালা।
> জনू—গौঁथनि পুহপ-মালা !


 শদ নেই। কঠিন শদ্দ নেই। বে-সকল শক্ উচ্চারণ কর্নলে שনতে ভালো লাগে না, তাদ্র্র

 কবি রাধার বর্ণনা দিচ্ছেন কবিতাঢ্তি। রাষা शুব ক্রুপসী, তখন গোষৃলি বেলা। কবি বनছেন, যখন গোধূলি বেলা, তখন র্রাধা ঘর থেকে বাইরে এনো। সে এক অপর্রপ দৃশ্য। কবি রাখার বাইরে জাসার দৃশ্যকে একটি উপমা দিয়ে বুঝির্যেছেন। বनছছন, হঠাৎ যেনো ম্মের কোলে বিদ্যুৎ চ্কে গেলো। তারপর বলছেন, রাষা অল্প বয়সের মেয়ে। কিন্ত কেমন মেয়ে ? यেনো সৃলের গौथा মাना।

সৌךদ্দ ছড়িয়ে আঢছ বৈষ্ণব কবিতায় শেমন শিউলি ভোরের বেলা ছড়িয়ে থাকে শিউলি বনের অপ্পনে। এ-কবিতায় ঢन ঢन কাঁচা অক্গের লাবণ্ণে বিশ্ব তেসে যায়। কৃষ্ণ

 यাচ্ছ, সে-বাঁশিতে পাগল হয় রাধা, পাগল হই আমরা, সবাই। এমনকি নাম খন্নে রাধা आকুল হয়ে ওঠে কৃঙ্মের জন্যে। চটীদাসের একটি পদে রয়েছে :

| সই কেবা धनাইল শ্যাম নাম। |  |
| :---: | :---: |
| জাকুল করিল মোর প্রাণ \ | মরমে পশিন গো প্রাণ I |
| ना জানি কতেক মধু বদন ছাড়িতে | শ্যাম নাম্ম আছে গো পারে। |
| জপিতে জপিতে নাম | অবশ করিন গো |
| ক্ৰেন পাইব | Tরে \} |

এ-পদটি সহজ সর্রল, কিস্মু এর আবেগ তীব্র বাঁশরির্র সুরের মতো। রাধা ত্ধু শ্যাম पর্থাৎ কৃষ্ণ্ণর নাম তনেছে, তাতেই সে আকুল হয়ে উঠেছে। কবি তার হুদয়ের্র আকুলতাকে ছন্দে গেঁথে দিলেন, আর যুগযুগ ধ'ঢে সে-ছন্দের ঢেউ রাধার আকুলতা হয়ে আমাদের বুকে এসে দোলা দিতে লাগলো।

বৈষ্ণব কবিতার চার মহাকবি বিদ্যাপতি, চণ্জীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস। চাঁদের্র মধ্যে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস লিঝেছেন ব্রজবুলি ভাষায়, আর চট্টীদাস ও জ্ঞানদাস नিথেছেন খাঁটি বাঙ্লনা ভাষায়। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস বেশ সাজানোগোছানো, তাঁরা आবেগকে চমৎকারকূপে সাজাতে ভালোবাসেন। তেবেচিন্তে, চমৎকার্প উপমাউৎপ্রেকায় গেঁথে এ-দूজন কবিতা निথেছেন। অन्যদিকে চণীদাস ও জ্ঞানদাস সহজ সব্রন আবেগ প্রকাশ করেন সহজ সরল ভাষায়; কিষ্তু ভাষার মধ্যে সঞ্ঞার ক'রে দিয়েছেন নিজ্জের্র প্রাকৃত হ্রদয়ের তীব্র চাপ। এ-দूজনের কবিতা যেনো বনফুল; আর্র বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কবিতা বাগানের লালিত পুষ্প। জ্ঞানদাসের একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি তুলে আনছি :

ক্রপ লাগি আঁখি ঝૂরে তণে মন ভোর।
প্রতি অস্গ লাগি কান্দে প্রতি অন্গ মোর 1
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাক্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বাক্ধে ৷
গোবিন্দদাসও মহান কবি, তাঁ্র কল্পনা মোহকর। তিনি কল্পনাকে চমৎকান্প অলকার্র পরিত্যে দেন । তাঁর কয়েকটি পংক্তি :

याহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাহাঁ তাহাঁ বিজ্রুরি চমকময় হোত্তি
यাহাঁ यাহাঁ অরুণচরণ চল চলই।
তাহাঁ তাহাঁ থল-ক্ল-দল vলই \}
গোবিন্দদাসের ভাষাটি একটু কঠিন, কিন্ত্ এর ভেতরে আছে সৌন্দর্य। কবি এগানে রাধার বর্ণনা দিচ্ছেন। রাধা খুব সুন্দর, তা সবাই জানি; কবি সে-সৌन्দর্य কী রকম, তা বলছেন। রাধা তার সখীদের সাথে যাচ্ছে। কবি বলছেন, রাধার শরীর থেকে থেখানে ছলকে পড়ছে সৌন্দর্य, সেখানে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। যেখানে রাধা রাখছে তার आলতারাঙানো পা, সেখানেই যেনো রাধার পা থেকে ঝ'রে পড়ঢে স্থলপল্মের লাল পার্পড়ি। এমন অনেক সুন্দর বর্ণনা আছে বৈষ্ণব কবিতায়। বৈষ্ণব কবিতা মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

বিদ্যাপ্ি ছিলেন র্বাজসভার্র মহাকবি। র্রাজার্গ নাম শিবসিংহ，র্রাজার র্রাজধাनীর নাম মিथিना। বিদ্যাপতি বাঙना ভাষায় একটিও কবিजা লিখেন नि，ত্বুఆ তিनि বাঙना ভাষার

 কর্木া এক ম丬ুর ভাयা ব্রজবুলি। এ－ভামাতে বৈক্ষুব কবিতা র্রচনা কর্রেছেন কবি বিদ্যাপতি। কবি বিদ্যাপতি বেঁচ ছিলেন পঞ্কদশ শতকে। তখন মিথিলা ছিলো জ্ঞান ও সাহিত্যচ্চা কেন্দ্র। সেকালের বাঙলার্র ছেলের্রা জ্ঞানার্জনেন্র জন্যে যেতো মিথিলায়，आার বুক ভ＇রে
 কবিতা এবং বিদ্যাপতি হয়েছেন বাৎनাঁ্ম কবি। বিদ্যাপতিকে ছছড়া বৈষ্পব কবিতার কথা जাবাই यায় না। বিদ্যাপতি থি ছোটোছোটো বৈষ্ধব কবিতার মানা রচনা করেন নি，তাঁর
 বিদ্যাপতিন্ন এ－জাতীয় जর্রো কয়েকটি বই ：কীর্তিলতা，গসাবাক্যাবनী，বিজাগসার। কবিন্র র্রচনায় মোহিত হফ্যেহিলো তাঁর রাজা শিবসিংহ। এজন্যে সে বিদ্যাপতিকে এবটি চ্যককার উপাধিতে जূiিত করে। উপাধিটি হলো কবিক্ঠ্ঠহা’।

বিদ্যাপতি আমাদের থ্রিয় তাঁর অতুনनীয় বৈব্ঞ্ কবিতাত্লোর জনেযে। এ－ কবিতাӊলোর্র ভাব－ভাযা－প্রকাশরীতি মোহনীয়। কবি বিদ্যাপতি আবেগে ভেসে যেতেন না চЄीদাসের্ন মজো，তিনি চাঁর ভাবকে পরির্যে দিত্তেন সুন্দর্র ভাযা এবং ভামাকে সাজ্রিয়ে দিত্ন শোডন অলঞ্কারে। উপমা－জ্পপক তিনি ব্যবহার করেন কথায় কथায়，তাঁ্র উপমা－

 বিদ্যাপতির কবিতা পড়লে। বিদ্যাপতি্য একটি ছোটো কবিতা উদ্দৃত ক্যছি। কবিতাঢ্ডিতে र্রাধা বলহছ কৃষ্ণ जার কে হয়। একथা বোঝাতে রাধা অবিরাম সাহাय্য নিচ্ছে ক্রপকের। একটি র্রপকেন্গ পর ব্যবহার করছছ आর্কেটি র্রপক，এবং পরে আর্রেকটি，এবং আরো आর্রে। পদটি হয়ে উঠ্ঠেছে র্রপপকেন্ন দীপাবলি। কবিতাটি ：

> হাথক দরপণ মাথক ফুল।
> নয়নক অঞ্রন মুখক চাম্যুল 【
> জ্বদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
> দেহক সর্রস গেহক সার ॥
> পাথীক পাথ মীনক পানি।
> জীবক জীবन হাম ডুহ জানি ।
> ঢুহু কৈসে মাধব কহ তুহু মোয়।
> বিদ্যাপ্তি কহ দুঁহ দোঁহা হোয় ■

কবিতাটিতে রাধা ভালোভাবে জানতে চাইছে কৃষ্ণ তার কে হয় ？তখন রাধা বসে কাব্যিক হিশেবনিকেশে। রাধার মনে হয় কৃষ্ণ তার হাতের আয়না，যাতে সে নিজ্রেকে দেথে থাকে। তারপর মনে হয় কৃষ্ণ তার মাথার ফুন，यা তার শোভা বাড়িয়ে দেয়।

তারপর বলতে থাকে এভাবে—তুমি আমার চোখের কাজল, মুথের নাল পান। তুমি আমার হ্রদয়ের সৌরভ, গ্গীবার্র অনঙ্কার। তুমি আমার শরীরের সর্বশ্ব, আমার গৃহের সার। পাখির যেমন থাকে পাথা এবং মাছের যেমন জল, তুমি ঠিক তেমনি আমার্র। র্বাধা বলছে, প্রাণীরা যেমন জানে নিজেদের প্রাণকে তুমি ঠিক তেমনি আমান্র। এতো ব'লেও তৃল্তি হয় না র্রাধার, কেননা এখনো সে বুねতে পারে নি পরম পুরুষ কৃষ্ণ তার কে হয়। তাই শেষ চরণের আগের চরণে কৃষ্ঞকেই জিজ্ঞেস করে, বলো প্রডু ঢুমি আমার কে? উত্তর্রি দেন কবি বিদ্যাপতি নিজে। কবি বলেন, তোমরা দুজ্জনে অভ্ন্ন। চমৎকার্র নয়? বিদ্যাপতিত্র কল্পনা অসাধারণ ভাষা লাভ করেছে। এ-র্রকম ভালো তাঁর সব কবিতাই, পড়তে পড়তে घन Ј'রে যায়।

আর্রেকটি আনন্দের্প অসাধার্রণ কবিতার কথা বলি। কবিতাটিন্প বিষয় হলো বহুদিন পর, বহু নিশীথের পর কৃষ্ণ ফ্ত্রে এসেছে রাধার কাছে। র্রাধার আনন্দ আর ধরে না, কেননা এতোদিনে তার্র বেদনার দিন ফুর্রোলো। কৃষ্ণ কাছে ছিলো না ব'লে আগে ব্রাধান্গ চাঁদের্গ आলো ভালো লাগে নি, চন্দনের শীতল ছোয়াকে মনে হয়েছে বিষেব্গ মতো। কৃষ্ণ এসেছে, ব্রাধার্প মন আনন্দে তাই নাচছে রঙিন ময়ূরের মতো। তাই রাধা বলছে :

| जाজू रজনী হম পেখল | ডাগে গমাওন श চन्मा । |
| :---: | :---: |
| জীবন यৈৗীন | সফन করু মান |
|  | नि* |
| আজু মঙু গেহ | গেই ¢র্রি মানল |

আজ్ মఖ゙ দেহ ডেল দেशা ।..
সোই কোকিন $\quad$ অব নাখ ডাল্ উ
লাঋ্ উদয় করহ চন্দা
অর্থাৎ অনেক ভাগ্যে আজ আমার রাত লোহলো; দেখলাম প্রিয়মুষ। আমার ভীবন আজ সফল, দশদিক এখন আনন্দময় \াভ্র प্রামার গৃহ হলো গৃহ, দেহ হলো দেহ। এখন কোকিল ডাকুক লাথে লাণে, লাঞে লাৰে উদয় হোক চাঁদ।

## চজ্জীদাস

চণীীাস বাঙলা কবিতার এক্জন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর হ্দদ় ভরা ছিলো অসাধারণ আবেগে, এতো আবেপ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো বাঙালি কবির নেই। তাঁর কবিতা পড়ান্র অর্থ रল্ো আবেগের স্রোতে ভেসে যাওয়া। তবে এ-আবেগ বানানো নয়, ফিকে নয়; টসটসে তারর আবেগ। তিনি আবেগকে ঠিক ভাষায় সাজিয়ে দিতে পেরেছেন। এ-মহাকবিকে নিয়ে এক বড়ো সমস্যা আছে বাঙলা সাহিত্যে। সমস্যাটি বিখ্যাত ‘চతীদাস-সমস্যা’ নাম্ম। आমরা চজ্জীদাস নামের বেশ কয়েকজন কবির কবিতা পেয়েছি। তাঁদের় কারো নাম বডু ง৮ लाल नील मीপाবनि

 তিনজন চЄীদাস आছেন জামাদ্র : একজনের নাম বড় চীীদাস, आর্রেকজনের নাম দীন


বড় চীীদাস आমাদের্গ প্রথম মহাকবি। চाँর একটি কাব্য পাওয়া গেছে; নাম

 ডুলে দিচ্ছি :

बে ना বাঁभी বাএ বড়াল্যি কালিनी নইকুলে।
কে ना বাশীী বাএ বড়াল্রি এ গোঠ গোকুলে 1
जाকুল শর্রীর পোর বেজকুল মন।

बে ना বাनी বাএ বড়াঙ্রি লে ना बোन জना।

অঝৰর ঝারএ মোর ন্য়েনে পানী।



 তবে এসব থেকে বুঝতে পার্রি কবি হিশেবে তিনি লাভ করেহিলেন অসীম জনপ্রিয়তা।
 প্রবর্তক రৈতन্যদেব পাগলের মতো জপ করতেন চ্টীদাস্মে পদাবলি।





 অनেক ভেবে তিনি কবিতা র্রচনা কর্রেন না। অতি সহজে এতো গভীী কथা তিनि বলেন «ে


বহ দিন পর্র বষ্যুয়া এলে।
দেথা ना হইত পরাণ গেলে 1
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফট্যিয়া যাইত পাযাণ হ'লে 1
দুঝিনীর দিন দূথ্থে পেল।
মথ্পুরা নগরে ছিলে ত जাল ৷
এই সব দুঋ কিছू না পণি।
ঢোমার কুশলে কুশল মানি ৷


 শতायो।

## চৈতন্য ও বৈষ্ণবজীবনী


 বাঙ্ৰাদেশে জাগিক্রেহিনেন বিশাল आলোড়ন, তাত্ত অनেক্ধানি বদলে গিক্রেছিলো বাঙলার্ত সমাজ ও চিষ্ঠা ও आাবেগ। তিনি সাহিত্যে শে-আালোড়ন জাগান, जা ঢো তুলনাহীন।
 आকাশ্শের মুক্ত বাতাস। তিনি প্রান্র কর্রেন ভালোবাসার ধর্ম, यাকে বনা হয় বৈষ্বব ধর্ম।

 সমাজ্র এলেছিনো জার্রণ। এর ফলেই বাঙলা সাহিত্য ফুলেসুলে ভ'ब্রে ওঠ।

రৈতন্যদেব প্রেমেন্র অবতার। তাঁ্র সম্পকে গভীর জাবেoে দীনেশচ্দ্র্র সেন লিত্থেছেন






 जा চলে नि। একবার গয়া যান টৈতन्य। সেখানে দেখা পান উপ্বপুরীর এবং দীষ্শ গ্রহণ
 ভগবত প্রেমে, মেতে ওঠঠন হর্রিসংকীর্তন এবং ভগবতপাঠ১। এর্রপ্ন সার্রাজীবন কেটেছে जाँঁ কৃষ্ণপ্রেমে। তিनि প্রচার করেছেন প্রেম। তাঁর অপৃর্ব ধর্মে ধীর্রেभীরে এসে ব্যেগ
 निয়েছিলেন। সেখানে মানুষ্ে মানুखে কোনো ভেদ নেই, সবাই সমান। এ বে কতো বড়ো ঘোষণা, তা মধ্যযুগের পটতূমি ছাড়া বোঝা কঠিন। তچन মানूखে মানু<ে ছিলো সীমাহীন
 रয়ে थচি হয় यদি কৃষ্ণ ভজ্'’ এ-ঘোষণা মানুষকে বিরাট মুন্য দেয়। টৈতন্যদেব বেশিদিন বাঁচেন নি; মাত্র 8৮ বছ় বয়লে ১৫৩৩ সালে তিনি পুরীতে প্রাণত্যাগ করেন।


 সময়ে তিনি নামকীর্তন ক'র্রে নাচছিলেন, তখন তাঁ্র গায়ে জাघাত লাগে। তাতেই তিনি माढ्रा यान।

বাঙनার জীবনে থেমন বাঙनা সাহিত্যেও তেমনি ঢৈতন্যদেবের প্রভাব অপরিসীম।
 সাহিত্যে आছে পদাবनि, आছে দর্শন, आঢছ জীবनीসাহিত্য। পদাবनित কथा आগেই

 প্রাধান্য বৈষ্পে জীবनসাহিত্যে্র বড়ো বৈশিষ্য।।

आজবান যেভাবে জীবनী द্রচিত হহ, বৈঞ্ণবজীবनী তেমনভাবে র্রচিত হয় नि। এখন आমর্木া মানুষকে মানুষ হিশেবেই দেখতে ভালোবাসি, মনুষকে দেবতা ক'র্রে হুলি না। মধ্যयूभে এটা সষ্টব হিলো না। এ-জীবনীখলো যাঁ্রা র্রচন্না করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন তক্ত। চৈতन্যদhবের ভক্তেৰ চোবে ঢৈতন্যদেব সাধারণ মানুষ নন, তিনি অবতার। তাই এ-
 অলৌকিক घটনা, বে৩লোকে তার্রা সত্যি ব'লে जাবতেন। জাজকের চোেে নিছক কম্পনা, কিস্যু লেকানে তাঁ্রা এশুেোকে অবিশ্বাস্য ব'নে অবহেনা করত্ত পার্রেন নি। ত্বু এজীবनী๒লো বড়ো মৃল্যবান। জীবনীখলোতে লেকালের পরিচ্য আছে, আছে সে-সময়ের
 পাই মনুষ হিশেবে।


 পনেরো বशরের মধ্যে। বৃন্দাবন দাসকে এ-গ্ম্ম লেথার প্রেরণা দিয়েছিলেন নিত্যানন্দ প্রত্।
 কাব্য়্রপ দান কর্রেন। এর মধ্যে অনেক অলৌকিক ঘট্নাও आহू। এ-বইঢি বিশাল।

 চেয়ে ছোো বই। চৈতन্যদেবের জীবনী হিশেবে বে-বই সবচেয়ে বিথ্যাত, তান্র নাম চৈত্ন্যুরিতামৃত। এ-বইয়ের লেখক কৃষ্চদাস কবির্রাজ [১৫৩০-১৬১৫]। এ-বইটিতে రৈতন্য়েবের জীবनী বর্ণনার সাণ্ধে সাত্ে ব্যাথ্যা কর়া হয়েছে তাঁর দর্শন। কাব্য হিশেবেও এtি চমধকার। নানা যুক্রির্র সাহায্যে কৃষ্ণদাস এ-বইতে বৈষ্ণব দর্শন ব্যাখ্যা ক'র্রে পত্তিঠ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর বর্ণনা সহজ সর্রল, তবে মাঝেমাৰ্সে কবি চমৎকার্র ঊপমা木্রপক ব্যবহার করেছেন কঠিন তত্তु ব্যাথ্য কর্রার জন্যে। রাধাকৃষ্ণ ত্ত্জ বোঝানোর জন্যে তিনি বলেন :

মৃগমদ তার গক্ধে যৈছে অবিচ্ছেদ।
अগ্নি জ্রালাতে যৈছে নাহি কডু ডেদ ম
লীলারস আম্বাদিতে ধরেে দুইর্রপ।
রাধাকৃষ্ণ ঐছছ সদা একই স্বর্রপ 【
কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন ভক্ত। বর্ধমানে কাটোয়ার্র কাছে ঝামটপুরে তিনি জনমগ্গহণ করেন। তিনি কাব্যে নিজের সম্বক্ধে যে-বিনীত ভাষণ করেছেন, তা শোনার্র মতো:

> आমি অতি ক্মুদ্র জীব পক্ষী রাঙাটুনি।
> সে যৈছে তৃষ্ণার পিত্যে সমুদ্রের পানি ॥
> তৈছে এক কণা আমি ছ̄ই"ল মীলার।
> এই দৃট্টান্ত জানিহ প্রভুর নীলার বিষ্তার 1
> आমি লিখি এহ মিথ্যা করি অভিমান।
> আมার শরীর কাষ্ঠপুতুনী সমান ৷

এর পরে জয়ানন্দ [জন্ম ? ১৫১২] র্রচনা করেন চৈচন্যমझল। চৈতন্যদেবের্ন জীবনী ছাড়া বৈষ্ণব ধর্মের জর যাঁরা প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের জীবন নিয়েও বেশ কিছ্ূ বই नেখা হয়েছে। অদ্বৈত আচার্य ছিলেন এমন এক ব্যক্তি। কৃষ্ণদাস তাঁর বাল্যকালের কথা লেখেন সংস্কৃত ভাষায়, বইতির নাম বালালীলাসৃত্র। পরে শ্যামানন্দ বইটি বাডলা ভাষায় অनুবাদ কর্রেন অট্ৈৈততত্ত্র নামে। তাঁর সম্মক্ধে লেখা আরেকটি বইয়ের্ন নাম অট্ৈৈত্পকাশ।
 जেখা হয়েছে। সীতা দেবীর একটি জীবनী রচনা করেছেন বিষ্মূদাস আচার্य, নাম "সীতাক্তণকদ্দ"। आরেক্টি জীবনী রচনা করেন লোকনাথ দাস, নাম সীতাচরিত।

এ-সমস্ত বই রচিত হয়েছিনো বোড়শ শতকে। সষ্তদশ শতকে জীবনীর বিষয়বব্ত অन्যরকম रয়ে দাঁড়ায়। এতোদিন যে-সকল্ল জীবनी রচিত হয়, नেणुनো প্রধানত চৈতन্যদেব ও অদ্বৈত आচার্যের এবং তাঁর স্ত্রীর জীবनী। সধ্তদশ শতাক্দীতে বৈষ্মব জীবनী সাহিত্যের নায়ক হয়ে ওঠেন শ্রীনিবাস ও নরোত্তম। এসব গ্রঢ্ছের একটি হচ্ছে নিত্যানন্দ দাসের ধ্রেমবিলাস। उরুচরণ দাস রচনা কর্রেন নিবাস ও চাঁর পুত্রের বাল্যজীবনী, নাম প্রেমামৃত। বৈষ্ণব জীবনীীুলোর মূল্য অশেষ।

## দেবতার মতো দুজন <br> এবং কয়েকজন অনুবাদক

কোনো ভামা Өধু মৌলিক সাহিত্যে সমৃদ্ধ হ’তে পারে না। यে-ভাষা যতো ধনী, তার অनুবাদ সাহিত্যও ততো ধনী। আমাদের ভাষায় যা নেই, তা হয়তো আছে জর্মন ভাষায় বা ফরাশি ভাষায়। তাই আমাদের ভাষাকে আরো ঋদ্ধ করার জন্যে আমরা অপর ভাষা থেকে

## 8२ नाल नीল দীপাবলি




 অनুবাদ করেছেন রামায়ণ ও মহাভারত। র্রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ কর্রা সহজ কथা ছিলো না। সমাজের ধর্ম্মর যাঁরা ছিলেন মাথা，তাঁরা বাঙলা ভাষায় এসব গ্ছের অনুবাদের
 বাঙनায়，তবে ধর্ম্রে মর্যাদাহানি হবে। এ－র্রকম কিন্ত্র হশ্রেছে সব দেশেই। ইংর্রেজিতে

 रয়েহিলো। বাঙলা ভামায় কে小ান অনুবাদ কব্রতে গিয়েও কম বাধা আলে नि। তাই মধ্যयूপে কবিরা যখন বাঙनা ভামায় র্রামায়ণ－মহাভান্রত অনুবাদ কর্মত যান，তখन তাঁদদর্র সামনে মাথা হুলে দাঁড়ায় অনেক বাধা। কবিরা সে－সব বাধা অবহেন্লা কর্রেছেন। কবিদের অनুপ্রেরণা দিয়েছেন তথনকার মুসলমান স্রাট্যা। মুসলমান স্যাটদের্র উৎসাহে বাঙলা ভাষায় রামায়ণ－মহাতারত অনুদিত হ＇তে পেরেহিহো। অনুবাদ সাধার্রণত করেছেন হিন্দু
 স্রাটদের্র প্রশংসায় পক্মম্ন।

 উৎসাহ मिয়েছেন ব্রামায়ণ－মহাजারত অনুবাদ কর্ৰত। রামায়ণ ও মহাভারতেন্গ দুজন অनুবাদক आজ প্রায় দেবতার মর্যাদা नাভ কর্রেছেন। তাঁরা হচ্ছেন র্木ামায়ণেন অন্নাদক কবি কৃত্তিবাস এবং মহাভার্রত্র জন্বাদক কবি কাশীরাম দাস। এ－দূজন ছাড়াও আছছন आার্যো অनেক অনুবাদক，যাঁয়া রামায়ণ－মহাভান্রত কবিতায় অনুবাদ করেছেন। তাঁদের
 কৃত্তিবাসেন্ন র্বামায়ণ，কাশীরাহের মহাভান্র। মধ্যयूপের কোনো অনুবাদই মৃন র্রচনার হ্বए
 দিল্যেছেন এখানেসেখানে। তাতে এঞ্লো অনুবাদ হয়েఆ নতুন র্রচনা হয়ে উঠেছে। তাই जাজ जার বनि ना ভে কাশীর্রাম অনুবাদ কর্রেছেন মহাভার্ত，কৃত্তিবাস অনুবাদ কর্রেছেন র্রামায়ণ। বनि，বাঙলায় মহাতারত निখ্যেছেন কাশীর্木াম দাস এবং র্রামায়ণ র্চচনা করেছেন


মুসলমান র্যাজার্যা র্যামায়ণ－মহাভারত এবং অन্যান্য পুর্যাণকাহিনী অনুবাদেহ্গ প্রেরণা

 এ－বইটি পাওয়া यায় নি। কৃত্তিবাস অনুবাদ করেছেন রামায়ণ। কৃত্তিবাসকে প্রেরণা，উৎসাহ
 পররমম্পর নামক এক কবিকে দিয়ে অনুবাদ করেছিলেন মহাजারতের অনেকथানি। পরাগল খানের পুত্রের নাম ছিলো ছूট খান। ছूটি খানের উৎপাহে শ্রীকর নদ্দী নামক আর্রেকজন

 রামায়ণ-মহাजারত অनুবাদ্ উৎসাহ দিয়েছিলেন নানা কারণে। তাঁরা গল্প ఆনতে
 ব'লে অনুবাদ্দ উৎসাহ দিয়েছিলেন।

রামায়ণণের্গ প্রথম অনুবাদকই ল্রেষ্ঠ অনুবাদক; তাঁর নাম কৃত্তিবাস। মহাजাব্রতের বেলা घটেছে অनারকম। কাশীরাম দাস মহাजারতের ল্রষ্ঠ অনুবাদক, তবে তিनि প্রথম অনুবাদক নन, বেশ পরবর্তী অনুবাদক। आমরা এখানে কৃত্তিবাস এঞং বাশীরাম দাস সষ্ষেই বেশি

 মনসামগলের কবি বংশীদাসের কন্যা। র্যামায়ণের आর্রো ক<্যেকজন অনুবাদকেক্র নাম :
 কবিচদ্দ্র। মহাতারতের অনুবাদও কর্রেছেন অনেক কবি। মহাতার্তের প্রথম অনুবাদক শ্রীকর নन্দী। তিনি হোলেন শাহের সেনাপতি পরাগল গানের অনুপ্রেরণায় সর্বপ্রপম মহাভান্তত जনুবাদ কর্রেন। মহাভারতের্র आর্রো কয়েকজন অনুবাদকে্র নাম : নিত্যানদ্দ
 এবটি পবিত্র বই অনুবাদ করেছিলেন মানাষর বসু। বইটি ভাগবচ। মালাধর বসুও একজন มুসলমান র্রাজার প্রেরণায় ভাগবত অনুবাদ করেহিলেন। সে-রাজা তাঁকে ‘৩ণরাজ খান’ উপাধিত্তে ভূমিত করেহিলেন। মানাধর বসু লিঢেছেন, ‘গৌড়েশ্র দিলা নাম তণরাজ খান।’ মাनাষ্র বসুর जাগবতের অন্য নাম ঙ্রীক্ষ্চিবিজয়।
 হিন্দুদের ঘর্রেষরে পরম ডক্তিতে পঠিত হচ্ছে। রামসীতার বেদनাহ কথা কৃত্তিবাস পয়ারের ঢোm অক্ষরের মাनায় গ্ৰঁণে বাঙালির কণ্ঠে পরির্যে গেছেন। রামায়ণ কৃত্তিবাসের হাতে
 রামসীতা এবং জার সবাई হয়় পড়ড়েছে কোমল কাত্র বাঙালি। শে-কৃত্তিবাস এমন অসাখারণ কাজ ক’রে গেছেন, তাঁকে নিয়ে কিন্ত্ সমস্যার जब্ত নেই। কৃত্তিবাস কখন
 ইতিशাসে বেশ বড়ো এক বিতর্ক রয়েছে। আাজ মনে করা হয় কবি কৃত্তিবাস তাঁর

 তিनि অन্নে কथা বলেছেন; বেলা ক-টার সময় তিनि রাজার দরবার্রে গেলেন, তথন রাজা


 ছিলো, তিনি সব বলেছেন। ত্丬ু ভৃলে গেছেন তাঁ্র জন্মের অক্দ বা সানটি উল্লেখ করতে!
 মহাকাব্যিক!

## 88 नाल नील मीপाবलि

কৃত্তিবালের জাত্মপর্রিচিতিটি চমৎকার। এটি পড়লে বোঝা यায় কবি কী রকম
 নিজের কোনো সন্দেছ ছিলো না। উनिশশতকের মহাকবি আাইকেল ম্যুৃদন দত কৃত্তিবাসকে উদ্mশ ক'র্রে বনেছেন, ‘‘ৃ্ত্বিাস, কীর্তিবাস কবি।’ র্রাজদ্রবার্রে याওয়া সম্পর্কে তিনি যা नিষেছেন, তার কিছ্র অং্শ তুলে দিচ্ছি :

भাটেন চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।

দাधাইন্থ গিয়া आমি রাজ-বিদ্যমানে।
निক্টে যাইত্র রাজা দিল হাতসান $1 . .$.
 ल্গোক שनि গৌড়़েব্বর आমা পানে চায় I
नाना মডে नाना শ্রোক পড়িলাম রুসান।

পার্রমিब্র সবে বনে ઉন দিজsা|জ।
याহा ইচ্ছা হয় ঢাহা চাহ মহার়াজ।
কার্রে কিছ্ম নাহি দই করি পরিহার।
यथा যাই তथाা़ গৌরब মাত্র সারূ
यত यত মহাপ্তিত आাহ্রে সংসার্রে।
आমার কবিजा কেছ निन्দিতে ना পার্রে $1 .$.
প্রসাদ পাইয়া বাহিন হইহাম সডূর্র।

চ্দনে জৃষিত জামি লোক আनক্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পপ্তিত :
มूनि মध্যে বাथानि বালীीকি মহামूनि 1
পधिত্রে মধ্যে কৃত্যিাস শীী
 रয়েছেন; রাজার পার্রমিজরা কবিকে বলেছেন, ঢোমার या ইচ্ছে তা ঢুমি চাইঢে পারো রাজার কাছ্। কিত্তু কবি কৃত্তিবাস কিছ్ছ চান না, কবিতাই তাঁর গৌর্যব; তাই বললেন,


 ‘भুর্কক্কার’ ‘भপরক্ষার’ কবিতাটি পড়লে মনে হয় রবীীদ্র্রনাপের কবিতার নায়ক কৃত্তিবাস বা অন্যকালের কৃত্তিবাস রোম্যানটিক রবীন্দ্রনাথ।
‘পুরক্কার’ কবিতার নায়ক কবি। তিনি বাড়িতে ব'সে ব'সে ৩খু কবিতা র্চনা কর্রেন। তাঁর হাঁড়িতে চাল নেই, মাপার ওপর घরের চাল পড়োপড়ে। কবির সে-দিকে দৃहिষ নেই, তিनि মেতে আছেন কাব্যালभ্মীকে নিফ্য। তাঁর কবিত অসাধারণ, কিত্দু সেকেোকে তিনি जর্ধ উপার্জনের পণ্য হিশেবে ব্যবহার কর্রেন না। একদিন কবিব্য ত্রী অনেক বুঝিক্যে কবিকে

রাজি করালেন রাজদরবারে যেতে। রাজা যদি খুশি হয় কবিতা তনে, তবে আর কোনো অভাব থাকবে না সংসারে। রাজার কাছ থেকে অনেক ধন চেয়ে আনতে পারবেন কবি। ग্ত্রীর্গ কথায় কবিতা নিয়ে যান রাজদরবারে। র্রাজা কবিকে কবিতা শোনাতে বলে। কবি শোনান কালজয়ী অমর কবিতা। ওই কবিতার কয়েক স্তবক:

$$
\begin{aligned}
& \text { खখু বাঁশিখানি হাতে দাও তুনি } \\
& \text { বাজাই বসিয়া প্রাণমন খূলি, } \\
& \text { পুপ্পের মতো সঙীতগ্লি } \\
& \text { ফুটাই আকাশভালে। } \\
& \text { अব্তর হতে আহরি বচন } \\
& \text { আনন্দলোক করি বিরচন, } \\
& \text { গীতরসষারা করি সিঞ্চন } \\
& \text { সংসার ধূলিজালে।... } \\
& \text { সংসার মাঝে কয়েকটি সুর } \\
& \text { রেরে দিয়ে যাব করিয়া মধুর, } \\
& \text { দু’একটি কাঁটা করি দিব দূর- } \\
& \text { চার পরে ছুটি নিব। }
\end{aligned}
$$

আরো অন্েক স্তবক শোনান কবি, রাজা হয় আনন্দে আতহারা। রাজা কবিকে কী দান কর্রবে তেবে পায় না। কবিকে রাজা বলেন, আমার ভাওারে যা আছে তা থেকে যা ইচ্ছে তুমি নিতে পারো, কবি। কবি কিন্তু কোনো ধন চাইলেন না, তিনি ওখ্ধু চাইলেন রাজার কঠ্ঠের ফুলমালাখানি।

কৃত্তিবাস জন্মাগ্ণ করেছিলেন নদীয়ার ফুনিয়া গ্রামের এক বিষ্যাত পতিত পরিবারে। তাঁর পিতার নাম বনমাनी। তিনি পদ্মা পেরিয়ে উত্তরে বরেন্দ্র অঞ্চলে গিয়েছিলেন বিদ্যালাভের জন্যে। সেখানে প্রচুর পড়াওনো কনার পর কৃত্তিবাস যান গ্গৌড়ের রাজার কাছে। এ-রাজা রুকনুদ্দিন বারবক শাহ। তারপরে লিখেন রামায়ণ। বাन्यীকির রামায়ণকে তিনি অপূর্বরূপে বাঙনা ভাষায় র্রপান্তরিত করেন। তাঁর রামায়ণের অন্য নাম হলো শ্রীরামপাঞ্টালি। বর্তমানে যে-কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রচলিত আছে, তাতে কৃত্তিবাসের রচনার আদিরূপ পাওয়া যায় না। কেনनা তাঁর পর কঢ়ে়েক শ্শো বছর অতীত হয়েছে, কৃত্তিবাসের জনপ্রিয় কাব্যে কানেকালে নতুন কবিরা নিজ্জেদের রচনা গেঁথে দিয়েছেন। তাছাড়া সেকানে কবিতা निशিত হতো খুব কম, সাধারণত গায়কেরা নিজ্রেদের মুথেমুথে বাঁচিয়ে রাখতেন কবিতা। এভাবে এক গায়কের কষ্ঠ থেকে কবিতা চ’লে যেতো অন্য গায়কের কণ্ঠে, তাতে অনেক পংক্কি পরিবর্তিত হতো, কখনো কোনো অংশ হয়তো বাদ পড়তো, আবার নতুন কোনো অংশ তৈরি ক'রে নিতেন গায়কেরা। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙলার সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্থন্ঠ পরিণত হয়েছিলো । বাঙালি হিন্দুরা রামসীতার পুণ্যকাহিনী পড়ার জন্যে পাঁচশো বছর ধ'রে আর বাল্মীকির রামায়ণ খুলে ধরে না, তারা খুলে ধরে কৃত্তিবাসের রামায়ণ। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ১৮০২ কিংবা ১৮০৩ সালে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। এটি ছেপেছিলেন শ্রীরামপুরের খ্রিস্টীয় পাদ্রিরা। এরপর ১৮৩০ সালে জয়গোপাল তর্কালক্কার কৃত্তিবাসের

ভাষা বেশ মেজেঘ'खে নতুন ক'র্র কৃত্বিসী রামায়ণ মুদ্রিত করেন। এথন এ-বইটিই
 डক্তরা।

কৃত্তিবালের হাতে র্রাজপুর্র র্木াম, র্ৰাজবষূ সীতার অনেক বদল ঘটেছে। বদলে গেছে

 কৃহ্তিবাসের র্রামায়ণ, ত্মেনি মহাতারত বনঢত বোঝায় কাশীরাম দালের মহাতার্তত। কাশীরীাম মহাভারতের প্রথম কবি নন, जनেক কবি যখন মহাভারত র্রচनা ক'র্রে ভূলোক থেকে বিদায় নিচ্যেছেন তখন সত্রেরোশতকে দেথা দেন বাঙলার বেদব্যাস কাশীী়াম দাস।
 आসছू। কাশীরামের্ব বিখ্যাত ت্তবকটি কে না জানে :

## মহাजারতেন কथা অযৃত সমান। <br> কাশীরাম দাস কহে ধনে পুণাবান 1

কাশীর্राম অবশ্য সারাঢি মহাভার্রত অনুবাদ কর্রেন नि। অনেকে মনে কর্রেন কাশীत्रাম দাস ১৬০২ থেকে ১৬১০ প্রিস্টাক্দের মধ্যে মহাভান্রত র্চনন কর্রেন । কাশীরামের পর্বিবারাঢ ছিনো কবি-পর্রিবার, এক বংশ্শে এতো কবির জন্ম বেশি হয় नि। কাশীরাম্যে পিতার নাম


 শে-শ্লোকটি প্রচনিত, তা হচ্ছে :

আদি সভা বन বিহাটেত্গ কচদুর।
ইश রচচ কাশীদাস গেলা নর্পপুর
খना इইল কায়श्श কুলেতে কাশীদাস।
তিन পর্ব তার্রত বে করিল প্রকাশ I
চাঁর মৃহ্যু্য পরে তাঁর ভাইয়ের ছেনে এবং আারো কল্যেক্জন মিলে মহাভারতের্গ অনুবাদ সম্পৃর্ণ কর্রে। কাশীর্রান্মর মহাजারতের সাথ্থ সংক্ষৃত মহাजারতের অমিল অनেক। মহাভারততের লৌ্য সংঘাতের্ন বিরাট্ডূ এতে নেই; এ-কাব্য হয়ে উঠচছে বাঙানির মহাভারত এবং প্রিণত হয়েছে বাঙলার সাধারণ সস্পত্তিতে।

## ভিন্ন প্রদীপ : মুসলমান কবিরা

বাঙ্গাদেশে মুসনমানদের জাগমন এক হাজার বছরের্র প্রথম প্রধান घটনা; দিতীয় প্রধান घটন ইংর্রেদের জাগমন। बয়োদশ শতকের প্রথম দশকে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহ্মদ বিন

 সে-কোন সুদৃর্ থেকে এলো বিদেশি রাজা। তাদের ধর্ম ভিন্ন, সংস্কৃতি ভিন্ন, চর্রিভ ভিন্ন। তার ফলে দেলে এলো বির্রাট आলোড়ন। সমাজ, সং?্কৃতি, সাহिত, অর্थাৎ জীবনের



 অবশ্য একथा ভাবান্গ কার্রণ নেই 凶ে বিদেশ থেকে আসা মুসলমানের্রা খ্স কর্রেছিনো


 ইউস্যু-खুলেখা।




 কাय্য। ঢাই মধ্যयूগে ধর্ম ঘাড়া কবিতা ছিলো না। সেখানে মানুম ছিলো গৌণ, দেবতাই







 มুসनমानদেत्र ঠिक এমन কোনো কাহিनীড্না ঐতিঘ নেই। তাই অनেক মুসनมাन কবি


 নতুন কাহিনী প'ড়ে তুলেছেন তাঁরা।
 কোনো র্চনাই পৌলিক নয়, তাঁরা নিজেরা কোন্না গজ্পের কাহিনী তৈর্রি কর্রেন নি। তাঁদদর্র সব র্রচनাই অনুবাদ। তাঁরা অনুবাদ করেছেন হিক্দি থেকে, ফাद্রসি থেকে, আা্রবি থেকে।
 করি, ऊাকে अবিকৃত রাখতে চাই। মূल ভ্চচনার কোনো অংশ বাদ দিই না, বा निজেদের্র


[^1]করেছেন। তাঁরা মূল র্রচনার কোো অংশ হয়েতে পর্রিত্যাগ কর্রেছেন, জবার কোথাও






 কাব্য। निप্খেছেন লোককবিতা, লিণ্খেছেন সগ্গীতশাশ্র, জ্যোতিষশা|্ত্র সষ্భীয় বই। সবই














 পেকে জানা যায় जাঁ্র পিতার্গ नাম ছিলো মুবার্রক খান। তিनि ছিলেন निজাম শাহের্র ‘দৌनত উজির’ জর্থাৎ জর্থমड्धী । মूবারক খান মারা গেলে নিজাম শাহ কবি বাহরাম খান<ে


|  |  |
| :---: | :---: |
| শতত শতে অনেক নিবাস। |  |
| णडপুরী अতি দীপ্যমান। |  |
| চৌদিক বিশাল গড় <br> তाহে | উজম বিস্তর সর র্র পয়ান ॥ |
| কবি ছিলেন আফজ । ইতিহাস ও কল্পन | नी। তিনি একটি িয়़ কয়েকজন কবি |

কাব্যে ইতিহাস প্রায় ক্রপকথায় পর্রিণত হয়েছে। এসব কাব্যে কবিদের উদ্দাম কষ্পনা দেথে অবাক হ'তে হয়। এ-র্রকম কাব্য লির্থেছিলেন জৈনুদ্দিন, সাবিরিদ থান, শেষ ফয়জ্রুদ্মাহ। কবি জৈনুদ্দিনের কাব্যের নাম রসুলবিজয়, শেষ ফয়জ্রুন্মাহর কাব্যেন নাম গাজ্রিবিজয়। কয়জূল্মাহ গোরক্ষবিজয় নামে আরো একটি কাব্য नির্থেছিলেন। এ-সময়ে আর্রো বেশ কয়েকজন কবি ছিলেন। जাঁদের নাম চাঁদ কাজি, শেখ কবির্,, মোজাম্মিল। যাঁদের্র কथা বनলাম তাঁরা সবাই প্রায় ষোড়শ শতাব্দীর কবি। এ-সময়ে মুসলমান কবিব্গা একে একে কাব্যরাজ্যে आসছেন আর্থ আসন অধিকার্র করছেন। তাঁদের কবিতা কাব্যমূল্যে বেশ মৃল্যবান, यদিও বড়ো কবি নन তাঁরা। এর্রপরে আসেন সষ্ঠদশ শতাক্দীর্र কবিব্রা।

आসেন অনেক কবি। তাঁদের মষ্যে आছেন সৈয়দ সুলতান, শেব পরাণ, হাজি
 ঠोকুর, এবং आর্রো অनেকে। সৈয়দ সুলতান, आবদूল হাকিম, কাজি সৌলত এবং

 সাহিত্য মধ্যযুগ থেকে হয়ে ওঠে হিন্দূ ও মুসলমান উভয়ের্র সম্পত্তি। তাব্না উভয়ে মিলে বুনে যেতে থাকে কাব্যল ক্ষীর শাড়িন্র পাড়।

কবি সৈয়দ সুলতানের জীবন বোড়শ এবং সধ্তদশ দू-শত্কে বিষ্ঠৃত ছিলো। তিনি
 বিশাল। তাঁৰ্র কাব্যশক্তিఆ ছিলো গৌ্রবজনক। कবি সৈয়দ সুলতান তাঁর শবেমিরাজ কাব্যে नিজ্জের বিশদ পর্রিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যชুো হচ্ছে নবীবংশ, শবেমিরাজ, রসুলবিজয়, ওखাতে রসুল, জয়কুম র্রাজার লড়াই, ইবলিশনামা, জ্ঞানচৌতিশা, জ্ঞানপ্রদীপ। এছাড়া তিनি निথেছেন মারফতি গান এবং পদাবলি। কবিত্গ নবীবংশ বিশাল বই। এ-কাবেযে কবির্গ ইসলামপ্রচারক মনটি স্পষ্ট দেখা যায়। কবি এ-কাব্য সম্ধে বলেছেন :
কহে ছৈয়দ সুলতানে धন নরগণ।
এহি হিক্দি নবীবংশ धन দিয়া মন 1
आছিল आরানবী ভামে হিন্দি করিলুঁ।
বঙদেশী বুঝে মত প্রচারিয়া দিলুঁ I
ন বুঝি আারবী শাস্ত্র জ্ঞান ন পাইলা।
হিন্দিয়ানি ভাষা পাই আচার জানিলা ।

কবি হাজি মুহম্মদের্র একটি কাব্য পাওয়া গেছে, কাব্যটির্থ নাম নূরজামান। কবি মুহম্মদ খানের্র কাব্যও আছে বেশ কয়েকটি। তাঁর কাব্যের নাম সত্তকলি-বিবাদসংবাদ, হানিফার লড়াই, মুকতাল হোসেন।

মধ্যযুগের একজ্জন ভালো কবি কবি আবদूল হাকিম। তাঁর आটটট কাব্যের থবর পাওয়া গেছে। তাঁর কয়েকট কাব্যের নাম হচ্ছে ইউসুফ-জুলেখা, নৃরনামা, কারবালা, শহরনামা। কবি আবদুন হাকিম नিজ্েেকে বাঙালি বলতে গর্ববোধ করতেন। সেই মধ্যयুগেই একদল মুসলমান দেখা দিয়েছিলো যারা নিজেদের্র বাঙ্গালি বলতে চাইতো না। তার্গা নিজ্জেদের আরবইর্গানের মানুষ ভাবতে চাইতো। বাঙ্লা ভাষাকে তার্গা অবজ্ঞা ©० नाल नीল मीপাবलि

করততে। आবদুল হাকিম এদের ওপর ভয়ানক ক্ষেপেছিলেন। এসব পরগাছাদের নিন্দা
 পংক্তিক্েলো হুলে দিচ্ছি :

> শে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বপ্পবাণী।
> সে সব दাহার জन্ম निর্ণয় ন জানি 1
> দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
> निজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশ ন যায় ম
> মাতাপিতামহক্রমে বগেত বসতি।
> দেশী ভাষা উপদেশ মান হিত অতি।

এ-অংশ পড়লে বোঝা যায় কবি কী গভীব্রভাবে বাঙালি ছিলেন। বর্তমানের বাঙালিদের তিনি যथার্থ পূর্বপুরুষ; তবে তিনি যাদের্র নিন্দা কর্নছেন, তারা এথনো আছ্ বাঙनায়।

মধ্যयूপে आব্রাকানেও রচিত হর়্েছিনো বাঙলা সাহিত্য। এই আরাাকানের প্রাচীন নাম ছিলো রোসাগ। আরাকানের র্রাজদরবারে স্থান পেয়েছিলেন বাঙলা ভাষার্গ কয়েকজন ভালো কবি। তাঁদের্ন মধ্যে আছেন আनাওল, কাজি দৌनত, মাগন ঠাকুন্র। এ-কবি তিনজনের সবাই সষ্তদশ শতকের্র মানুষ। কাজি লৌলত निখেছিলেন একটি কাব্য; নাম সতীময়না বা লোরচন্দ্রানী। কাব্যটি তিনি নিজে সমাপ্ঠ ক'র্রে যেতে পারেন নি। কিছ্ অংশ লেখার পরে তিনি পরলোকগমন কর্রেন। পরে কাব্যটি সমাপ্ত কর্রেন আলাওল। কাজি লৌলত জনুগ্গহণ করেছিলেন চট্ট্াামের্থ রাউজান थানার সুলতানপুর্ধ গ্রামে। বয়স হবার পরে তিনি আরাকানের রাজসভায় যান, এবং আরাকানের র্রাজা সুধর্মের সেনাপতি আশরাফ খানের্র প্রীতি লাভ কর্রেন। আশরাফ খানের উৎসাহে তিনি ব্রচনা কর্পেন সতীময়না নামক কাব্যট।

আলাওল ছিলেন আর্রাকানের রাজসভার আশীর্বাদপ্রাল্ত কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। Өধু তাই নয়, তিনি মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি সমগ্গ বাঙলা সাহিত্যের বড়ো কবিদের একজন। তাঁর কथा পরে পৃথকভাবে বলবো। কবি आলাওলকে আশ্রয় দিঢ়েছিলেন মাগণ ঠাকুর। তাঁর নামটি অদ্ডুত; তবে তিনি ছিলেন মুসলমান। তিনি ছিলেন আরাকানের অধিবাসী। মাগন ঠাকুরও একটি ভানো কাব্য निঞ্থেছিলেন চন্দ্রাবতী নামে। তিনিও বেশ ভালো কবি ছিলেন।

মুসলমান কবিদের সংবাদ आমরা সব জানি না। কেনनা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার্র জন্যে যখন তথ্য সগ্গহ করা তরু হয়, তখন মুসনমান কবিদের্ন কাব্য বিশেষ সগ্মহ কর্রা হয় নি। কে কব্রবে ? মুসলমানের্রা চিব্রদিনই এসব বিষয়ে উদাসীন। তবু কিঘ্হ সংবাদ পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে একজন মহাপুরুষের চেষ্ঠায়। তাঁর নাম আবদুল কর্রিম সাহিত্যবিশারদ [১৮৭১-১৯৫৩]। তিনি ছিলেন চট্যামের অধিবাসী। তিনি গ্রাম্মোমে ঘুরে সश্গহ কর্রেছেন মুসनমান কবিদের্র পুথि। यদি आবদুন কর্রিম সাহিত্যবিশারদ না জন্মাতেন, তাহলে হয়তো মুসলমান কবিদের সাধনার কथা জানতে পেতাম না। তাই তিনি চিরস্মরণীয়।

आनাওল，কবি；বড়ো কবি। তিनि निशেছেন অনেকখুো কাব্য，আার প্রত্যেক কাব্যে
 সময় आাে মনে দাগ কাটে তাঁর ভাযা। সে－সময় কবির্যা ভাষার দিকে বিশেষ নজর দিতেন না। কিত্তু आनাওল কবিতা লেখার সময় ভাষাকে ভাবজেন দেবতা，তাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিতেন। সেকালের অনেক বড়োবড়ো কবি ছিলেন ভাষার ব্যবহারে গ্রায্য। তাঁরা
 সাজাতেন নাनা অनকারে，অনেক অপ্রচলিত মনোহর শদ্দকে তিনি ডেকে जানত্নে এবং কবিতাকে করে ত্রুনতেন সুর্নির্মিত প্রাসাদের মতো চমৎকার। জালাওনের＂পদ্যাবতী＂ কাব্যটি পড়ার সময় বার্যবার মনে হয় যেনো ক্র্মশ একটি সयত্মে নির্মিত প্রাসাদের ভেত্র

 কেঊ বলেन，তিনি ফরিদপুর্রে नোক；কেউ বলেন，आাাওন চुগ্গামের মানুষ। তবে
 জাनাওল বিত্নি কব্যে নিজের কथা বলেছেন। তা থেকে জানা যায় কবি आলাওনের
 সুখ ও দूঃণ্ের টানাপোড়ন। কবির পিতা ছিলেন ফ্তেহাবাদ অঞ্চলের অধিপতি মজ্জলিশ
 याচ্ছিলেন। সে－সময় বাঙनার নদীতুনদীত দসুতা ক＇त্র ফিব্রতো পর্ত্রগিজরা।
 তাদের মধ্যে। লে－बড়াইয়ে জালাওনের পিতা निহত হন। কবির জীরনে নেম্ জালে
 মোেো থেকে কুড়িন মধ্যে। आাनাওল ভর্তি হন आরা木ানের র্木াজার্ অশ্যার্লোহী



 বলেছেন，তার্র খানিকটা ：

মूलুক ক্রেহানাদ গৌড়़ত প্রধান।
उथाত জাनोलभूর পুণাবत्उ श্
বহ তণবब ববসে খলিফা ওनाমা। কথেক কरिমू লেই দেশের মহিমা I
মজनिশ কুহুব তাহাত অধিপতি।
पूই रीन मीन जान অमाण সन्ততি৷
কার্গপি যাইতে পてে বিধির পঠন।
হার্মানের নৌকা সজে তৈন দরশন $\mathbb{1} . .$.
কহিতে বহুল কথা দুঃখ জাপনার।
রোসাগ आসিয়া হৈলুং রাজ আসোয়ার ৷

 হত্যা করা হয় র্রাজদ্রোহিতার অপর্রাধে। जালাওনকেও জড়ানো হয় এ-ক্রোহিতার সাথে। তাঁ্র বির্ক্দ্ধে অভিযোগ করা হয় बে তিনি শাহ সুজার লোক। এ-অडিযোেে ঢাঁকে



 কবি आরো বলেছেন, 'মদ্দৃৃতি ভিক্ষবৃত্তি জীবन কর্কশ।’

কবি आানাওল সয়বত জন্মপ্রহণ করেছিহেেন ১৫৯৭ অ<্দে এবং তাঁর মৃত্য হয় ১৬৭৩ অর্দে। आनाওন यধন आরাকানে आসেন তখন आत্রাকনেের র্রাজা ছিলেন থদোমিন্তার। থদোম্তিত্তের একজন প্রধাन কর্মচারী হিলেন মাগণ ঠাকুর। आাनাওন মাগণ ঠাকুর্রের প্রীতি লাভ করেন, এবং তারইই উৎসাহহ মনোর্যোগ দেন কাব্য্রচনায়। জাनাওনের ল্রেষ্ঠ কাব্যের
 হয় ১৬৪৮ সানে। এটি বিখ্যাত হিন্দি কবি সাनिক মুহম্মদ জায়जির পদুমাবত-এর কাব্যানूবাদ। आनাওলের জীবনে মাগণ ঠাকুর্রের প্রতাব অসীম; তিनि কবিকে কয়েকঢি

 অनেকभাनि লেখা হত্যে গেছে, তখন অকন্মাৎ লোকান্তরিত হন কবির উৎসাহদাত মাগণ ঠাকুর। তাই কবি এটাকে অসমাঞ্ রেথে দেন। আলাওলের জার একটি কাব্যের নাম
 সালে কবির যখন বেশ বয়স তখन তিनि आরাকানের आর্যো একজন বড়ো কবির একটি
 এ-কাব্যটি তিনি রচনা করেন সুলায়মান নামক এক ভ্রলোকেন অনুপ্রেরণায়। जাनাওনের্র
 সেকেন্দারনামা কাব্যটিন মুন লেষক কবি নিজামী। এ-কাব্য তিनि यथन রুচনা কর্রেন তথন কবি जালাওন ছিলেন মজলিশ নবরাজ নামক এক ভ্র্রলোকের জশ্রিত। आनাওন কেবল
 জাनাওনের প্রতিভার স্যাক্ষর।

आनाওনের প্রধান কাব্য কোনটি? প্যাবতী। বাঙ্লা কবিতা आनাওনকে এ-কাব্যের জন্যে এতোদিন স্মরণে রেথেছে, এবং রাথবে আরো বহৃদিন। आनাওনের্র প্যাবতী यদিও অनুবাদ কাব্য, তব্বু এটি নতুন সৃষ্টি। প্রাচীন হিন্দি ভাষার মহাকবি ছিলেন মালিক মুহম্पদ জায়সি। তিनि প্মাবতী-রহ্মলেন-নাগমত-জালাউদ্দিন থিলজির মনোহ্র কাহিনী রচনা

কর্রেছিলেন পদুমাবত নাম্।। এ-গজ্লের কাহিনীকে ঐতিহাসিক কাহিনী মলে इ'লেও এ কিস্ঘ্র সত্যিকারের ইতিহাস নয়। পদ্মাবতী নামক এক অপর্রপ র্রপপীী द্রাজকন্যার কাহিনী অনেক দিন ধ'র্রে এদেশে প্রচनिত। সেই কাহিনীকে কাব্যজ্রপ দিত্যেছিলেন কবি জায়সি। জায়সির এ-কাব্য निজ্জে মতো ক'রে অনুবাদ কর্রেন কবি जানাওন।

পদ্মাবতীন কাহিনীীি সুদ্দর। পদ্মাবতী ছিলো সিংহনরাজকন্যা। অপর্রপ র্লপসী। তার সৌদ্দর্ষের অ্যাতি এক পাখির মুণ্ে লোনে চিতোর-রাজ রহুসেন। সে সিংহলে যায়, এবং
 একদিন শোনে পদাবতীর অপর্রপ ক্পপপর কथা। সে রতুলেসেন্র কাহু দাবি করে
 পেরে কৌশলে বন্দী করে রতুলেনকে। কিত্হ পরে মুক্ত হয় রুুসেন। ఆদিকে জার্রেক র্াাজা,





 কবিত। । মািক মুহম্মদ দूটিই দিয়ে গেছেন। जাनাওন সে-কাব্য অনুবাদ কর্রেন বাঙনা ভাষায়।





 ব্যবহার কন্রতেন একট্রি পর একটি উপমা। এর ফলে নায়িকার্র বিশেষ বিশেষ অত্পের ক্রপপ



भপ্মাবতী ক্রপ कि কহিমি মহারাজ।
ডুলনা দিবারে নাহি ভিভুবন মাঝ।


তার মধ্যে সীমষ্ঠ খড্গেের ধার बিनि।
বनाशक सध্যে ब্যেन श्रित लৌদাयিनी ৷

সৃজিল অর্গণ্যমাঝে小 মহাসৃশ্শ পথ৷

পम্মাবতীর ব্পপ অপূর্ব, তবে কবির ভাষা বুభতে কিছ্ৰটা অসুবিষা হতে পারে। কবি কী বলছেন এখানে? আসলে কবি নন, এক হীরামণ পাখি রত্লসেনকে বলছে, মহারাজ পপ্মাবতীর রূপের কথা आমি आব্র কী বলবো! ঢাব্র সাথ্ তুলनা দিতে পারি এমন জিনিশ তো ত্রিতুবনে নেই। তার মাথার কেশরাশি পা পর্যস্ত লম্বা, আর তাতে ভর্মপুর্र সর্বদা মৃগনাভির সৌরভ। সে-কেশরাশি এত্তা কালো যে চোের দৃষ্টি সেখানে পরাজ্জিত হয়, তা ব্রাত্রির্র মডো। তোমরা যধন বড়ো হবে চুল সম্ষক্ধে একজন আধুনিক কবির এরকম এক অসাধারণ পংক্তিন সাক্ষাৎ পাবে। সে-কবিন্গ নাম ভীবনানন্দ দাশ। তাঁন্র একটি বিথ্যাত কবিতা হচ্চে ‘বনলচা সেন’। জীবনানक্দ দাশ বনলতা সেনের চৃলের্র কथা বলতে গিয়ে বनেছেন, 'চুল তার্र কবেকার অঞ্ধকার বিদিশার্र निশা।' চমৎকার্र না? যাক, আমরা आলাওলে ফিরেরে আসি। কবি এরপরে সিঁথির্ন কथা বলছেন। পদ্মাবতীর সিঁথি কেমন? তা
 সিথি। তার্রর কবি একটি উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন সে-সিंথिন সৌন্দর্য। বলছেন, ওই সिँথित्र त্রেথাকে মনে হয় যেনো কালো মেঘের মধ্যে স্থিন্র হয়ে आছে বিদ্যুৎত্রো। এত্ত কবির মন ভর্রে নি। তাই তিনি দেন আরো একটি উপমা। বলেন, স্গর্গ থেকে জসা-यাওয়ার্গ জন্যে সৌন্দর্যের্য দেবতা অর্রণ্যের মধ্যে এক সৃ*্ম পণ নির্মাণ করেছিলেন,
 কथা বলেন উপমায়, অলজ্কার্নে এবং অনেক সময় বেশ শক্ক শক্দ।। তিनি মনোযোগ দিয়ে পড়ার মডো কবি।

## লোকসাহিত্য : বুকের বাঁশরি

आমत्रा বাতাসের্গ সাগরে ডূবে आছি। তবু অनেক সময় মনে পাকে না যে आমাদের ঘিরে आছে বাতাস। ডষ্টর মুহ्ম্মদ শझীদूল্মাহ্ একবার বাতাসের সাথ্থে তুলনা কর্রেছিলেন नোকসাহিত্যকে। বাতাস যেমন আমাদের ঘিরে আছে, ত্মেনি আমাদের চান্রপাশে ছড়িয়ে आছে লোকসাহিত্য। কিষ্ঠু তার্র কथা আমাদের্র মনে थাকে না। তা যে বাতাসেন্র মতোই উদার, বাতাসের মতোই সীমাহীন। যে-সাহিত্য बেষা হয় নি তালপাতার্ন মূল্যবান গাত্রে, যে-সাহিত্য পায় নি সমজজের্র উঁচুতলার লোকদের্র আদর, যে-সাহিত্য পন্মীর্র সাধার্রণ মানুষের কথা বলেছে গানেগানে, যে-সাহিত্যের্র রচয়িতান্র নামও অনেক সময় হার্রিয়ে
 ভালোবাসা ও স্থৃতি সম্বন ক’রে। অনেক ছড়া আমরা পড়ি, জানি না সেগেলোর্ন রচয়িতা
 Өनि, জাनि ना কখन কোন কবি निখেছিলেন এ-বেদनाময় কাহিনী। এ-সবই লোকসাহিত্যের সম্পদ।

লিখিত সাহিত্যের থ্যাকে নির্দিষ নেখক। কিত্তু নোকসাহিত্যের কোনো সুনির্দিষ্ট লেখকের পরিচয় পাওয়া যায় না। মনে হয় যেনো সার্রা সমাজ একসাথে ব'সে নিজেদের

মনেন্র কथা গানের সুর্রে বনেছে। তা লেখা হয় নি কাগজে বা তালপাতায়। তবে তা লেখা रয়েছে মানুষ্রের হ্য়ে। গামের মানুষ সে－গান মনে রেরেেেছ，জানন্দে বেদনায় जা গেল্যেছে। এजাবে বেঁচ আাছে লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যের সৃষ্টি ও বিকালের জ্রীতি বেশ চমৎকার। ধ্রা যাক ছড়ার কथা। কখন বে কার মনে কোন ঘট্না দাগ কেটেছে，এবং সে
 থেকে ক্রুশ ছড়ির্যে পড়েছে সার্রা সমাজে। সমাজের যথন ভালো লেশেছে ছড়াঢ্টিকে，তথন

 গীতিকার কथा। গীতিকা হয় বেশ দীর্घ；जাতে বড়ো কাহিনী বলা হয়ে थাকে। কিষ্ত্ अधिকাং্ গীতিকার লেধকেন্ন নাম পাওয়া যায় না। কেনো পাওয়া যায় না？পাওয়া যায় না，কেননা इয়তো ঢার কোনো একজন निर्দिষ কবি নেই，অনেকের মনেন্র কথা হয়তো
 সত্যিই রচনা কর্রেছিলেন গীতিকঢি। রচনা হত্যে যাওয়ার পরে তিনি সেটি গান কর্রেন সকনের সামনে। ভালো নাগে সকলের গীতিকাঢি। তখন সমাজের লোকের্木া মুখ্থ ক＇রে নেয় গীতিকাটিকে। जারপর কেটে যায় অনেক বছ্গ। ハে－কবি আাে রচ্না করেহিলেন



বাঙना সাহিত্য বেশ ধनो লোকসাহিত্যে। প্রুর লোকসাহিত্য आছে আমাদ্রর।

 তারাই হ্রিলো লোকসাহিত্যের নালনপালনকারী। তার্রপ্র এক সময় आসে যখন



 লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁ্র ছিলো প্রবন অনুর্木া；；তাই তিনি সগ্গহ করেছিহেন অনেকঞেো

 কিত্তू তাঁ্র ছিলো লোকসাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ। তিনি লোকসাহিত্যকে লেলেবিদেলে জনপ্রিয় ক＇র্রে তুলেছিলেন। রবীদ্দ্রনাथ ঠोকুর্ লোকসাহিত্যের जন্রাগী ছিলেন। তিনি
 লোকসাহিত্যের ওপর একটি অসাধারণ বইও তিনি निঢ্খেছিলেন नোকসাহিত নাম্।। এ－ বই লোকসাহিত্যকে জনপ্রিয় করতত অনেক সহায়তা করেরে। ऊ্রপকক্থা সং্গহ কর্রেছিলেন




 ঋুলের মতোন, বেদনাকে বাজিয়েছে একতারার সুরের মতোন। এ-সাহিত্যে অাছে সর্ল
 বাঁশরি। লোকসাহিত্যে দেখা याয় जতি সহজ ক'র্রে অनেক গভীর কथা বना হয়েছে। লোকসাহিত্যের কবিদের ভ্রেন চিন্তা করার দরকারই ছিলো না, তার্রা অবनীनায় ব'লে যেতেন তাঁদের কथা। তাই नোকসাহিত্যে পাওয়া যায় চ্মeকার সহজ উপমা, সর়ন বর্ণनা।


 এ-एড়া লোকসাহিত্যের এক গৌরব। গীতি ও গীতিকা লোকসাহিত্যের অনেক্ধাनि অধিকার ক’রে আাছ। প্রবাদের কথা তো সবাই জানে, আার ছোটেরা ভালোবাসে ক্রপকথা-কেমন অচার্य সে-সব গল্প।

ছড়া বড়ে মজার। সারাঢি বাল্যকালই তো আমাদ্রে কাটে ছড়ার যাদুমন্ত্র উচ্চারণ
 আছে। बে-সব ক্থা থাকে ছড়ার মধ্যে তার অনেক সময় কোনো অর্থই হয় না, বা অর্থ ধूँজে পাই না; তার এক পং্ত্তির অর্থ বুঝি তো পর্রের পংক্তিন মানে বুঝি না। ছড়া আসলে অর্থ্রের জন্যে নয়, তা ছন্দের জন্যে, সুর্রের জন্যে। অনেক আবোনতাবোল কথ্থ थাকে তার মধ্যে, এ-আবোনতােোন কथাই মধুর হয়ে ওळঠ ছন্দের নাচের জন্যে। একটি ছড়া শোনা याक :

## আগডুম বাগডুম ঘোড়াড়ুম সাজে <br> ঝौねর কাসর মৃদэ বাজে

দুটি পংক্তি জমরা ऊণӊণ করলাম। এর অর্থ বোঝার কোনো দরকার নেই। पूমি কেবল এর ছন্দে মাতান হও, এর তেতর মে কোন্ো অর্থ থাক্ত পারে তার কথা একেবারে ভুলে যাও, কেবল এর হন্দেহ যাদুতে নাচো, নাচে। ছড়ায় কোনোই অর্থ থাকে না, সে-কथা অবশ্যি পুর্রো সত্যি নয়। ছড়ায় অর্থ থাকে গতীর গোপনে, অনেক তলে লুকিয়ে; সে ধরা দিতে চায় না, কেননন তার অর্থটা বড়ো নয়। একটি ছড়া, यার তেতর जनেক দুঃখ লুকিষ্যে আাছ, হুলে জনছি :

> ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এনো দেশে
> दूनবুলিতে ধান গেব্যেছে খাজনা দেব কিসে
> धान జুক্রুলো পান ফুরুলো খাজনার উপায় कि
> आর কিছ্হ কাन সব্রু করো র্রুন বুন্নেি

এটা একটি घুমপাড়ান্ো ছড়া। এর ছদ্দ নাচের চঞ্চন ছদ্দ নয়, এর পংক্তিতে

 পেতেছিলো; ছড়াটির মধ্যে ধরা আছছ তার শ্থৃতি: ছড়ার মাঝে এতাবে লুকিয়ে থাকে ইতিহাস। কিন্ত্ ছড়ার স্বাদ তার্র ছুন্দে, তার মন্র্রের মতো ধ্বনিতে।

नाल नील मीপাবनि ৫৭

গীতিকা লোকসাহিত্যের ब্রেষ্ঠ সস্পদ। গীতিকা ছড়ান্র মঢো ছেটো নয়, गীতিকা आকারে অনেক বফড়ে। এতে বनা হয় নর্রনার্রীর জীবন ও रुদয়ের কথা। বাঙলা ভাষায়



 সবুজ, তারা পর্স্পরকে ছাড়া জার কিছू জানে না। এর্গ ফলে গীতিকায় পাওয়া यায় চিরকালের নরনারীীর কামনাবাসনার কাহিনী।

একणि भीতিকার কাহিনী বनছि। गীতিকাটির নাম মহ্যা। এক বেদের দল ছিলো, তার সর্দাম্ হমরা বেদে। বেদেরা সাধাব্রণত কঠিন মানুষ হয়, হময়া বেদে৩ তেমনি। তার্রা
 থেলা দেখাতে যায়। সে-্রাম থেকে হুমর্木া এধটি শিখকন্যাকে নিয়ে পাनिয়ে যায়। এমেয়ের নাম হয় মহ্য়া মহ্য়া হমর্রাকে জানতো তার্র পিতা ব'লে। বেশ কয়েক বছর কেটে
 হ্মরা বেদের দল থেলা দেখাত্ যায় বামনকান্দা গামে। সে-এ্মামের এক যুবক, যার নাম



 आদেশ দেয় নদের চাদদকে হত্যা করা木্র। তার বদলে মহ্য়া ও নদের চাদ যায় পাनिয়ে। তারা বাসা ধাঁধে, সুথ্েে সময় কাটাত থাকে। কিষ্ম সুঈ जাদের জন্যে নেই। তাদের ডুলে
 পায় এ-সুখী দম্পতির। তার মনে জ্'লে ওম আাতনের্র মতো প্রতিহিংসা। হৃমরা বেলে মহ্য়ার্র হাতে ছুলে দেয় বিষমাখা ছूর্রি, বলে নদের্র চাদকে হত্যা কব্রতে। কিষ্থু কীভাবে এ
 आাদেশ মানতে। কিন্ঘ বেদের আদেশ जবশ্য পাননীয়, একথা সে জানতো। ঢাই মহ্য়
 इ্মরান্র সাথীরা হত্যা করে নদের চাদকে। তাদের দুজনকে কবর দেয়া হয় পাশাপাশি। তারপর চ'লে যায় বেদেরা। থ্ুু থাকে এবজন তাদের কবর্রের পাশে মোমবাতির মতো জেগে; সে মহ্যার চিরিদিনের বাঝ্ধবী পানঙ। বড়ো বেদনার গক্প মহ্য়া।

বাঙनা সাহিত্যে ব্-ে-কটি বিধ্যাত গীতিকা आছে, তাদের সবঞুলোই প্রায় সश্গহ করা হত্রেছিনো ময়মনসিংহ জেলা থেকে। বাঙলার গীতিকাত্োর সৌন্দর্য অলেষ। মধ্যযুলের


বাঙলা সাহিত্যের তরুতে আহে একটি আধধার যুগ। তथन দেড়শো বছর কেটটছে অঞ্ধকারে। সে-সময়ের কোনো লেখা আলে নি জামাদের হাতে। আাবার মধ্যযুপ যধন শেষ
 হয়েছে, অনেক লেখা হয়েছে। তার প্রায় সবটাই এসেছে আমাদের কাছে। কিত্ু তবু এসময়ে আমাদদ সাহিত্যের জাভিনায় আলোর অভাব পড়ড়িলো; নেল্মেছেো অభ্ধকার। মধ্যयूণে বাঙলা সাহিত্যে অনেক মৃন্যাবান সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যযুগ এক্সময় শেষ হয়ে আাে। দেশে দেখা দেয় নানা বিপ্ৰয়য। সুজলা সুফলা বাঙলায় দেখা দেয় হাহাকার। র্যাজনীতির ক্কের্রে দেখা দেয় পরিবর্তন। ১৭৫৭ অব্দে আমরা হারাই শ্বাীননত। ইংরেজরা বাণিজ্য কর্রতে এসে দখল ক'রে নেয় আামাদের দেশ। বণিক হয় শাসক। রাজা বদল হয়। যু বে রাজাই বদनाয় ঢा নয়, বদনে যায় অনেক কিছ্ন। অর্থাৎ সমাজের যে-ভিত্তি এতোদিন

 সাহিত্যেরও পর্রিবর্তন ঘটে। সাহিত্য সমজের প্রতিচ্ছবি। आয়নায় বেমন আयরা দেখি निজ্রের, ত্মেনি সাহিত্যে দেখা याয় দেশকানের ঘবি। आাগ সাহিত্য রচিত रতো সমাজ্র বড়ো বড়ো মানুষ্রে উeসাহে; তারা চইত্রে উৎকৃষ্ট সাহিত্য। কিষ্থ ১৭৬০-এর পরে সাহিত্যের সে-মর্যাদা आার রইইো না। কেনना आগে यায়া সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলো, তার্গা হারিশ্যে ফেলে তাদের আগের মর্যাদা। সমাজে দেখা দেয় নতুন ধনী व্xেণী। এরা সাধারণত বিত্ন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রে ব্যবসা কর়তে।। ব্যবসা ক'রে তারা জমিয়ে তোলে बनেক টাকা। ঢাদ্রে অন্নে টাকা হিলো, কিত্তু ছিলো না রুচি। কিত্ত্র তারাও চায় জানন্দ,



 কবि नन, কবিजলা।

সত্রো লো মাট থেকে আঠারো লো তিরিশ। সত্তর বহ্র সময়। এ-সময় আমাদের সাহিত্যের পতন ঘটেছিলো। ১৭৬০-এ মারা যান মধ্যযুপের শেষ বড়ো কবি তারতচন্দ্র


 সময়টারে দেथা হয় একইু করুণার সাণ্ে। এ-সময়ে यौঁরা কবিতা র্রচনা করেন जাঁদদর কবিও বना হয় ना, বना হয় কবিওয়াना या কবিয়াन। কেনना, তাঁ্যা কবিদের সম্মান র্ষকা
 কবিযা অनেকটা বিকিট্রে গিত্যেছিলেন, নিজেদের রুচিকে করেছিলেন খাটে। তাঁরা কবিত

 পদ্যে কিছ্হ বলতেন। তাঁদের বनা যখন শেষ হতো তধন অন্য দলের কবিরা অগগর দলের

কथाর জবাব দিতেন। প্রথম দনের কথাকে বলা হয় ‘াপান’ এবং দিতীয় দনের কথাকে বना হয় ‘উতোর’। কবিদ্দের কথা কাটাকাটি বেশ জ'মম উঠতো। মঙ্চে দাঁড়িয়ে অনবরতত
 কবিতায় চাদদর বিশেষ লোভ হিলো না, তাঁদদর লক্ষ ছিলো ভেমন ক'রে হোক বিপক্ষকে হারানো। आজ্জে বাঙলার গাম এ-কবিগান धनতে পাওয়া যায়।

কবিগান ছিনো অনেক রক্ুুর। बেমন : তর্জা, পাচালি, ঝেউড়, आাখড়াই, হাফआঋড়াই, দাঁড়া-কবিগান, বসা-কবিগান, চপ, টপ্পা, কীর্তন ইত্যাদি। এ-কবিদের একটি
 এক-একটি পংক্। इয়তো ছন্দে ভুন থাকতো মাঝেমাঝে, শঙও ব্যবহ্ত হতো বেচপ

 করতুন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ ওই কবিগানের শ্বর্ণ্যুগ। তবে আজো কবিগান ম'রে याয় नि, আামাঞ্চনে তা বেচেচ আা్ছ।

কবিগানরুচয়িতাদের জীবनী সश্গুহ করেছিলেন কবি ঈশ্বরনন্দ্র শুষ [১৮১২-১৮৫৯]। তিনি উনিশশতকের প্রথম ভাপের একমাত্র কবি। তিনি নিজ্জ একসময় ছিলেন

 গুাজনা ওই [আनুমানিক ১৭08—?]। তিनि ছিলেন आঠার্রোশতকের প্রথম দিকের মানুষ। গান গাইতেন ধनীঢের বাড়িতে। কবিওয়ালারা यাঁর কাছে গান র্রচনা শিখতেন তাঁকে खরু বনে মান্য করতেন, তাই প্রত্যেক কবির এক একজন ক'রে তকক্র নাম পাওয়া যায়।

 চদ্দননগর্রের গুঁদলপাড়ায় তাঁরা জন্মাহহণ কর্রেন। হরু ঠोকুন ছিলেন খুবই খ্যাতিমান।
 आর্রেকজন বিধ্যাত কবিওয়াनা । তাঁ木 জন্ম হয়েহিলো ১৭৮৬ সালে, आার মৃহ্যু হয় ১৮২৮ সালে। কবি জ্যান্টनि ফিিরিপ্গি হিলেন পর্তুগিজ। তিনিও হর্যেছিলেন বাৎলার কবি, তবু তাঁর
 ছিলেন, তাঁরা একই মঞ্ট প্রতিয্যোগিতায় নামতেন। একটি নমুনা দিচ্ছি।

রাম বসু বলছেন :
বन হে জ্যান্টনি জামি একটি ক্থা জানতত চাই
এসে এদেশে এবেশে তোমার গাশ্রে কেনো বুর্তি নাই ম
অ্যাन্টনি ফিরিপ্পি বনছেন :
এই বাঙনায় বাঙালির বেশে জানন্দে জাছি।

বেশ মজার নয়?

 গান আছ্। । গানটির কয়েকটি পংক্তি :

५० नान नीन দीপाবनि

নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা, পূরে কি আশা?
কতো নদী সরোবর কিবা ফন্ন চাতকীর
ধারা জল বিনে কভু
মিটে কি তৃষা?
এ-সময়ে মুসলমান সমাজে দেখা দিয়েছিলেন শায়েররা। তাঁরা মনোরঞ্রন করতেন গঞ্জের্ন ব্যবসায়ীদের; শোনাতেন নানা রকম্মে ইসলামি কাহিনী। তাঁরা যে-গান বেঁধেছিলেন, তাকে আজকাল বলা হয় ‘পুথিসাহিত্য’। অনেকে তাঁদের রচনাকে বলেন ‘মিশ্রভাষারীতির কাব্য’। তাঁদদর কবিতা আধুনিক কালে কলকাতার শস্তা ছাপাখানা থেকে ছাপা হর্যেছিলো ব’লে এ-বইতুলোকে ‘বটতনার পুথি’ও বनা হয়। এতো সব নাম, এবং নামগুনো দেথে বোঝা যায়, এ-শ্রেণীর কাব্যকেও বিশেষ সম্মানের চোথে দেখা হয় না। এতুেো সত্যিই উন্নতমানের সাহিত্য নয়; এখানে মানুষের শস্তা আনন্দ দেয়ার চেষ্টা আছে। এ-কবিরা অনেক বড়ো বড়ো কাহিনী তনিয়েছেন শ্রোতাদের। সে-সব কাহিনী যেমন আজ্ুবি, তেমনি মোটা রসের। আসলে এতুলো বুড়োদের জন্যে পরীর গক্প। এ-কবিরা णुनिয়েছ্নেন ইউসুফ-জুলেখার কাহিনী, লাইলি-মজনু, হাতেমতায়ীর কেচ্ছা, লিখেছেন জগনামা, আমিরহামজার কথা। এ-সব রচনায় সবচেয়ে লক্ষণীয় হচ্ছে কবিদের ভাযা। ভাষার ক্ষেত্রে এ-কবিরা থৈচে ব্যাপার ঘটিয়েছিলেন। ঢাঁর্রা কাব্য লিখেছিলেন বাঙনা ভাষায়, কিন্ত্র তাঁদের হাতে বাঙনা ভাষার প্রাণান্তকর অবস্থা হয়েছিলো। তাঁরা পংক্তিকে জমজমাট ক'রে তুলতেন আরবিফারসি শক্দে, মাঝেমাঝে ইংরেজি শক্দেও। বাঙ্া শব্দ ব্যবহ্রত হতো ততোটুকু, যতোটুকু না হ’ঢেই নয়। এ-কবিতাগুলো যখন ছাপা হয় প্রথমে, তখন সেতুলো ছাপা হয়েছিলো আরবিফারসির মতো ডান দিক থেকে। সব দিকেই একবিরা এক কোলাহল পাতিত্যে তুলেছিলেন। তাঁদের ভাষার নমুনা :

> কেচ্ছার পহেনা আধা অনিয়া আলম ।
> আথেরি কেচ্ছার তরে করে বড়া গম ম

কিছ্গ বোঝা গেলো? এখানে এগারোটি শব্দ আছে, তার মাত্র চার্রটি বাঙনা। তবু একাব্য বাজলা! এ-কবির্রা অनেক সময় তালজ্ঞান, কাওজ্ঞান সবই হার্রিয়ে ফেনতেন। এক কবি লিখেছেন :

ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ ફ゙টিয়িা চলিল।
কিছ্ দূর যাইয়া মর্দ রওনা হইল ৷
মর্দ ঘোড়ার পিঠঠ চ'ড়ে হেঁটে যায়, আর কিছৃদৃর যাওয়ার পর রওনা হয়। অদ্ডুত জগতের অধিবাসী কবি আর তাঁর কাব্যের মর্দ!

শায়েররা যে-সব কাহিনী नিখ্খেিলেন, সেশুনোকে কয়েকটি ভাতে বিভক্ত করা যায়। একদিকে তাঁরা লিখেছেন মানুষমানুষীর মন দেয়ানেয়ার গল্প, অন্যদিকে তাঁরা লিথেছেন ইতিহাস আর কল্পনা মিশিত়ে পরধর্মীকে পরাজিত করার কাহিনী। णाँদের অনেক কাহিনীতে দেখা যায় হিন্দুদের দেবদেবীর সাথে মুসলমান পীরফকিরদের সংঘর্ষের চিত্র। সব মিলে
 তা ডানা মেলতো সকন অস্ট্টবের মধ্যে। সব গজ্পে কথায় কথায় জাসে দৈত্-দানবभর্নীরা, नाয়ক বা नায়িক্ চন্দিশ মণ পানি খেয়ে ফেলে একবার্রে।

এ-ল্রেণীর সাহিত্য রচনা ক'র্র यাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে आাছেন গন্রীবুল্মাহ, সৈয়দ হামজ, মোহাম্পদ দানनশ। তাঁদের্র মধ্যে প্রথম দুজনই এ-সাহিত্যের

 পर्ব), जসনামা, সোনাজান, সতभীরের भুথि। কবি সৈয়াদ হামজা ১৭৩৩ সালে হগলি

 নাম জয়নাन आবেদিন, র্চচনা করেছিলেন আবু সামা নামে একটি কাব্য। মোহাম্মদ দানেশ রচনা কব্রেছিলেন 『নবে-সানায়ারা, নুরুন ইমান, চাহার দরবেশ, হাত্মতাই নামে কञ়্েকট কাব্য।

কবিওয়ালা ও শার্যেরহা মধ্যयूপের শেষপ্রান্ত উদ্রূত হয়েছিলেন। তাঁ্গা কোন্না অসাষারণ সৃষ্টি রেথে যেতে পারেন নি পরবর্তীকালের জন্যে। এর জন্যে তাঁদের কোনো দোষ नেই। দোষ যদি কিছ্ম थাকে, তবে তা দেণ্গে ও কানের। দেশ গিয্যেছিলো নষ্ঠ হয়ে,

 পড়ে়ে সাহিত্যের জািনায়। তবু তো কিছ্টা আলো ছিলো; আলো জ্বেলেছিলেন একবিব্রা, তাই তাঁ্রা স্মরনীয়।।

## অভিনব আলোর ঝলক

आাসে উনিশশতক। বাঙनা ভাষা ও সাহিত্যের দিকেদিকে সাড়া প'ড়़ যায়। উनिশশতকে সূচ্না হয় বাঙ্া সাহিত্যের জাখুনিক যুপের। এ-জাধুনিকতা, যাকে বলেছি অভিনব আলো, जার কিরণ পড়় সাহিত্যের সমপ্ণ ভুবনে। মধ্যযুগে বাৎনা সাহিত্য হিলো সংকীর্ণ; সবথলো শাখা বিকশিত হয় नि তাত। উनिশশতকে বিকশিত হয় তার সব শাখা, বাঙলা সাহিত্য रয়ে ওঠ সम्মুর্ণ সাহিত্য। जাধুনিকতা কাকে বলে? মানুষ যধন যুক্তিতে জাস্থা জানে, যभন সে আরেগকে নিয়্রিত করে, অభন সে মানুষকে মানুষ বলে মৃল্য দেয়, তখन সে হয়ে ওঠ
 মাবেমাবেে এসব বৈশিষ্য,, কিভ্হ তা জীবনের সকন প্রাত্তকে ছোঁ় নি। উনিশশতকে এ-
 घটনা বাঙলা গদ্যের বিকাশ। প্রাচীন যুগে, মধ্যयूগে বাঙ্না সাহিত্যে গদ্যের বিণেশ স্গান
 সব কशा বना याয়?

৬২ नान नील मीপाবनि

ঝোর্ট উইলিয়ম কলেজ श্থাপিত হয় ১৮০০ থ্রিস্টাক্দে। खোর্ট উইলিয়ম কলেজের্রে

 জীবनকাহিনী সবকিছ্হ ব্রচিত হয়েছে হুন্দে, প্যার্রে। ঢাই তাতে জীবনের সবকিছू তুলে ধরা সম্টג ছিলো না। এর ফলে তঋনকার বাঙলা সাহিত্য থেকেছে সীমাবদ্গ। গদ্যের বিকাের
 চাপাখানার প্রতিষ্ঠা সাহিত্যকে সাহাय্য করে। আগে সাহিত্য সীমিত থাক্ো বিশেষ কিছ্হ
 উनिশশতকে প্রতিষ্ঠিত হয় ছাপাখানা। লেখকেরা জার ఆটিক্য় ল্রেতার উল্দেশ্লে কবিতা বা
 লक্ষ্য ক'রে। आগে এঢি সম্বব ছিলো না। आগে কবির্যা মনে রাখতেন না ৩খু, একেবারে চোধ্যে সামনে দেখতে পেত্নে তাদদর ব্রোতাদের। তাঁরা জানতেন কোন রহে তাঁদের
 नেখকের মনের সামনে তখন ভাসত্ত থাকে বিশাল পাঠক্্রেণীর মুঈ, তাই ঢাঁরা হন আরো
 সৃষ্টি করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর [১৮২০-১৮৯১]। প্রथম উপন্যাস র্রচন্না করেন প্যারীচীদ

 রচনা কর্রেন মহাকাব্য। বাঙनা সাহিত্যে মহাকাব্য ছিলো না, কবি মপ্গৃদন মহাকাব্য রচনা করেন। ত্যু তাই নয়, তিনি কবিতাকে করে তোলেন আখুনিক। তিনি কবিতােে সুরের आওতা থেকে মুক্ত ক'রে তাকে ক'রে তোলেন পাঠা। কথ্থাট্কে জারো একটু বিশদ ক'ত্রে বनां यাক। মধ্যयूभে র্রচিত হয়েছে অনেক কবিতা। সেষ্ণেো কিন্হু পাঠেন জন্যে লেষা হয়
 কাব্য। মষৃসদদ কবিতা नেখেন পাঠুই জন্যে, গানের জন্যে নয়। এজন্েে তার কবিতা সूর্রের जধীনতা থ্থেক মুক্ত হয়। তাছাড়া তিনি পয়ারকে দেন নতুন ক্রপ। সৃষ্টি কর্রেন अমিত্木াक্র বা প্রবহমাণ অक্ষন্রবৃত ছন্দ।
 লেথ্থেন বাডनা ভাষার প্রথম ট্রাজেডি, লেশেন প্রহসন, সনেটট বা চতৃর্দ্শপদী কবিতা। তিনি
 বकিমচন্দ্র চढটোপাষ্যাte়ের [১৮৩৮-১৮৯৪] হাতে। তিनि তাঁর উপन্যাস, সমালোচনা, বিদ্র্পাঘ্মক প্রবপ্ধ, এবং आর্রে অনেক র্রকম রচচনার দ্যার্木া বাঙনা সাহিত্যকে এগিয়ে দেন।

 সং্বাদপ্র, সাহিত্যসাময়িকী। এসব নির্তর ক'রে বাৎলা সাহিত্যের আাূুনিক কান প্রতিষ্ঠिত एয় উनिশশতকে। উनिশশতকে বাঙলা সাহিত্য হয়ে ওঠ অভিনব সাহিত্য। यেমন তার্র বিক্তার, তেমনি তার গভীরত। মধ্যযুগে একশ্শে বহরে যা র্রচিত হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি রচিত হয়েছে উনিশশতকের একেকটি দশকে। এক-একজন লেধক লিখেছেন आগের যুগের্র দশজন লেথকের সমান। কিছ্ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সৃষ্টি না হ'লেও বিকশিত হয় বাঙनা গদ্য। তখন ওই কলেজের প্রধান ছিলেন পার্রি উইলিয়ম কেরি [১৭৬১-১৮৩৪]। চাঁকে গদ্য র্চনায় সাহায্য করেন এদেশের পত্তিতেরা। এক পত্তিত রামরাম বসুর [১৭৫৭-১৮১৩] লেখা প্রতাপাদিত্যচরিত্র এখান থেকে প্রকাশিত প্রথম বাঙলা গদ্যগ্থন্থ। বইটি ছাপা হয় ১৮০১ अব্দে। রামরাম বসু আরো একটি বই লেধেন; তার নাম লিপিমানা। পাদ্রি কের্রি লেধেন কহোপকথন নামে একটি বই। গোলকনাথ্থ শর্মা লেখেন হিতোপদেশ, চীীীচরণ মুনশি नেথেন তোতা ইতিহাস, মৃত্যঞ্জয় বিদ্যানক্কার লেখেন রাজাবनি, रিতোপদেশ, প্রবোধচন্দ্রিকা, বত্রিশ সিংহাসন এবং আরো কয়েকজন লেখক কয়েকটি গদ্যগ্থন্থ রচনা করেন। এগুলো সবই প্রকাশ করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্ত্তৃক্ষ। এ-বই৩লো বাঙলা গদ্যকে অনেকটটা আকার দান করে। এরপরে বাঙলা গদ্যের বিকাশে সহায়তা কর্রেন কয়েকজন অতি বিথ্যাত বাঙালি। তাঁদের মধ্যে আছেন রামমমহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, তারাশস্কর তর্করতু, ভৃদেব মুঠোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু। তাঁদের পরে আসেন বক্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত।

রামমোহন রায় [১৭৭২-১৮৩৩] লিতেছিলেন বেশ কয়েকটি বই। চাঁর্গ বইকুলোর মধ্যে আছে বেদান্ত্র্মন্ন (১৮১৫), ভটাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭), গোন্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮), গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)। রামমোহন র্রায়ের লেখায় বিকাশ ঘটে বাঙালির চিন্তার। বিদ্যাসাগরের হাতে বাঙলা গদ্য লাভ করে সুষ্ঠ রুপ। বিদ্যাসাগরের বইশুলোর মধ্যে আছে বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), শকৃন্তলা (১৮৫৪), সীতার বনবাস (১৮৬০). প্রভাবতী সম্টাষণ (১৮৬৩), ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯). অতি অল্প ইইন (১৮৭৩), আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩), স্বরচিত জীবনচরিত (১৮৯১), এবং আরো কয়েকটি বই। বিদ্যাসাগর বাঙলা গদ্যের স্ছপতি। তারাশক্কর তর্করতু লিছেছেন কাদম্বরী (১৮৫৪), রাসেলাস (১৮৫৭)। এ-শতকে আছেন আরো অনেকে। ধীরে ধীরে বলা হবে তাঁদের্র কथा।

## গদ্য : নতুন সম্রাট

বাঙ্ৰলা ভামায় গদ্য উনিশশতকেক্রে ब্রেষ্ঠ ঊপহার। আাজ চারদিকে গদ্যের জয়জয়কার, গদ্য ছছড়া আজ এক মুহূর্ত চনে না। গল্প, উপন্যাস, নাটক লেখা হচ্ছে গদ্যে; প্রবঙ্ধ গদ্য ছাড়া লেখাই যায় না; এমনকি কবিতাও আজকান লেখা হচ্চে গদ্যে, বেমন আগে প্রবক্ধ লেখা হরো কবিতায়। आधूनिক জীবন গদ্যশাসিত; বর্ত্মানের প্রভু হচ্ছে গদ্য। গদ্য আণেও ছিলো, বিকশিত इ'তে খরু করে উনিশশতক্কে প্রথম দশরে। ব্যাপক হয়ে ওঠে পরবর্তী দশকণুনোতে। উनिশশতকেের আগে গদ্য ছিলো, তবে গদ্য লেথা হয়েছে ঘুবই কম। বাজনা ভাষার উদ্যমশীল গবেষকের্গা অনেক গরেষণা করে উনিশশতকের আগে বে গদ্য ছিনো, তা প্রমাণ করেছেন। লে-গদ্য যেনো গদ্যের জন্যের আগের অবগ্থা, ঢাকে অঢেনা
$৬ 8$ नाल नील मीপाবनि

লাগে। সে-গদ্যের নমুনা রত্যেছে মধ্যযুগের কিছ্ চম্পূকাব্যে, আছে কিছ্ দनিল ও চিঠিপত্রে। চম্পূকাব্য হচ্ছে গদ্যেপদ্যে লেখা কাব্য।

মধ্যযুগের কিছ্র দলিলে বাঙলা গদ্যের আদির্রপ পাওয়া গেছে, এবং পাওয়া গেছে কিছ্ূকিছূ চিঠিতে। এরকম একটি চিঠি হচ্ছে কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের। তিনি এ-মৃল্যবান চিঠিটি ১৫৫৫ অক্দে লিখেছিলেন অহোমরাজ ম্পর্গদেবকে। এ-চিঠি পড়লে মনে इয় যেনো যে-শিশ সদ্য কথা বলতে শিখছে, সে কারো কাছে চিঠি লিথেছে। একটি দলিল পাওয়া গেছে ১৬৯৬ সালে লেযা। এছাড়া আরো কিছ্হ চিঠি এবং সাহিত্য নয়, এরকম গদ্য রচনা পাওয়া গেছে মধ্যযুগের। এসব রচনা দেখলে ত্রু দুঃখ বাড়ে, কেননা প'ড়ে বুঝতে হ'লে ভীষণ কষ্ট করতে হয়।

বাঙ্লা গদ্যের্র বিকাশে বিদেশিদের অবদান অসামান্য। এটা স্ষীকার করা ভালো। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কথা বলার সময় তা বোঝা যাবে। তবে আঠার্রোশতকেই বিদেশিরা মন দিয়ে বাঙলা গদ্য লেখা তরু করেছিলেন। এ-বিদেশিরা ছিলেন পর্তুগিজ। ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের লিসবন থেকে তিনটি বাঙলা গদ্যে লেখা বই মুদ্রিত হয়। বই তিনটির দুটি রচনা করেছিলেন একজন পর্তুগিজ। বইতুলো যদিও লেযা বাঙলা ভাষায়, কিন্তু এত্তলো ছাপা হয়েছিলো রোমান অক্ষরে। আর ছাপাও হয়েছিলো বাঙলাদেশ থেকে বহুদূরে অবস্থিত লিসবনে। বই তিনটির একটির লেখক দোম আনতোনিও। তিনি ছিলেন ঢাকা জেলার ভৃষণা অঞ্চনের জমিদারের পুত্র। তাঁ্গ বইয়ের নাম ভ্রাক্জণ-রোমান ক্যাথলিকসংবাদ। অপর বই দুটির নেষ্ক পাদ্রি মনোএল দা আসসুম্পর্সাঁ। পাদ্রি মনোএল-এর একটি বইয়ের নাম কৃপার শাস্ক্রের অর্থভেদ, এবং অপর বইটির নাম বাঙলা-পর্তীগিজ অভিধান। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ বইটি রচিত হয়েছিলো ১৭৩৪ খ্রিস্টাক্সে. ভাওয়াল পরগণায়। তাঁর অভিধানটিও রুচিত হয়েছিলো ভাওয়ালেই।

এসব সত্ত্রেও বাঙলা গদ্য উনিশশতকেরই উপহার। এ-উপহার দানের গৌরব সবার আগে দাবি করতে পারে खোর্ট উইনিয়ম কলেজ। এ-কলেজে গ’ড়ে ওঠঠ গদ্য। তাই বাঙলা গদ্যের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কনেজ একটি বড়ো অধ্যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কনেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০০ খ্রিস্টাক্দের মে মাসের 8 তারিখে। ইংরেজরা এক বিশেষ উল্দেশ্য নিত্যে স্থাপন করে এ-কনেজ। ইংরেজরা তখন দেশের রাজা। বিন্নেত থেকে এদেশে আসতো তুরুণ ইংরেজ রাজকর্মচারীরা। যোগ্যতার সাথে শাসনের জন্যে তাদের পর্রিচয় থাকার দরকার ছিলো এ-দেশের ভাষা-সাহিত্য-সংক্কৃতির সাথে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ওপর ভার পড়ে রাজকর্মচারীদের এ-দেশের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষর়ে শিক্ষিত ক'রে তোলার। তাদের শিক্ষা কেন্দ্র ক'রে এ-কলেজে বিকশিত হয় বাঙলা গদ্য।

১৮০১ অব্দে উইলিয়ম কেরি ঝোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগ দেন বাঙ্লা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকরৃপে। তিনি কোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগ দিয়ে মনোযোগ দেন গদ্যের বিকাশে। তাঁর সহায়ক হন কয়েকজন পত্তি। এ-পখ্তিদের মধ্যে আছেন রামরাম বসু, মৃত্যুঙ্জয় বিদ্যানক্কার, এবং আরো কয়েকজন। পণ্তিতেরা কেরির পরিচালনায় বিকাশ ঘটাতে থাকেন গদ্যের। কেরি নিজ্রে ব'সে ছিলেন না, তিনিও় গদ্যের সাধনায় নামেন। এর ফলে उরু হয় বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ। এখানে অবশ্য সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা হয় নি, সিভিলিয়ানরা যাতে সহজে এ-দেশের নানা কিছূর সাথে পরিচিত হ’তে পারে, বই রচনার

সময় जा नक्या द्राथा इয়। खোর্ট উইनिয়ম কनেজে তাই রচিত হয় পাঠ্যপপ্তক।
 লেఅেোর দাম ছিলো কিল্মু বেশ। जাই সবাই সে-বই কিনতে পারতো না। खোর্ট উইলিয়ম
 করেছিলেন। ১৮০১ থেকে ১৮২৬-এর্র মধ্য্য এ-কলেজ থেকে বেরোয় অনেককেো বাঙলা বই।

বাঙनা অক্ষরে মেদ্রিত বাঙালিন্র লেখা শে-বইটি সর্বপ্রথম ফোর্ট উইনিয়ম কলেজে্র ছাপাখানা থেকে বের্রোয়, সেটির নাম প্রতাপাদিত্যুরিত্র। বইটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮০১
 ছাপা হয়েছিলো, এজন্যেই তো আযরা ঢাঁকে চিনকাল মনে ব্রাখবো। গদ্যলেখক হিশেবেও

 কের্রিকে বাৎনা শিষিল্যেছিলেন। खোর্ট উইলিয়ম কলেজের যিনি হিলেন পরিচানক, লেই
 কৃথাপকথন। এটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দ্রিতীয় বই; প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮০১-এ।
 কর্थেপকথন। মানুমেরো নানা বিষয়ে কথা বলেছু এ-বইতে। তাই এ-বইচিতেত সেকালের্র মামুष্রে মুব্রে ভাষার পর্রিচয় नিপিবদ্ধ হয়ে জাছে। কের্নি এ-দেশের মানুষ ছিলেন না,


 অবিকল ঢুলে দিয্যেছেন। কেব্রিন কৃ্ধাপকথন-এ সেকালের মেয়েরা কথা বলে এভােে :
 ना।
 বইঢি বের্রিয়েছিলো ১৮২২ অব্দে। এতে आহছ কয়েকটি গল্প । সহজ সবনनতাবে বनা।

 निप্খেছিেে পাচটি বই, তার মধ্যে চার্রটি প্রকাশ করেছিলো ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। তাঁর বই৫লো হচ্ছে বব্মিশ সিংহাসন (১৮০Q). रিতোপদেশ (১৮০৮), রাজাবলি (১৮০৮), প্ররোধচ্দ্রিকা (১৮১৩)। তাঁ্গ आরেকটি বই बেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭)। বা૬ना গদ্যকে সামনের দিকে অনেক্ধানি এগিত্যে দিয়ে গিয়েছিলেন বিদ্যালকার। তাঁ় র্রচনায় একজন
 नেষক হিলেন, তাঁরা হচ্ছেন গোলকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মিত, চЄীচ্রণ মুনশি, ৬५ नाल नीन দীপাবनि

রাজীবলোচন মু্খেপাধ্যায়, রামকিলোর তর্কাनकার, হরপ্রসাদ র্যায়। তার্রিনীচ্রণ


 সকন বই ব্যতীত উইলিয়ম কের্রি দু-খ৫ে সংকন্ন করেন বাৎনা ভাষার অতিধান। এর প্রথম ঋधটি বেরোয় ১৮১৫ অর্দে, এবং দিতীয়ট বেরোয় ১৮২৫-এ। অসাধারণ এअडिষान।

ঝোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠপৃষ্তক লেখকেন্木া বাঙলা গদ্যের বিকাশে পানন করেন

 आর কেউ ব্যবহার কর্গে না। তাছাড়া এ-গদ্যে দাঁড়ি নেই, ক্মা নেই, সেমিকোলন নেই; নেই আর্রে অনেক কিছ్। পधিতের্যা ছিলেন সংক্কৃত ভামায় সুপতিত, তাই তাঁরা অনেক জায়গায় ব্যবহার কর্রেছেন কঠिন কঠিন সংক্থৃত শব। তবে এ-গদ্যের आলোতেই পथ

 গড়ড়েন।

ঝোর্ট উইলিয়ম কলেজের পর বাঙলা গদ্য লাভ করেছে বিভিন্ন প্রপত্রিকার


 নাनা বাদপ্রতিবাদ। এর ফলে গদ্যের সীমাও यায় বেড় । खোর উইনিয়ম কনেজে গদ্যের পরিধি ছিলো সীমিত, কেননা সেখানে রচিত হয়েছে Өখু পাঠ্যবই। জীবনেন সকল দিকের্র প্রতি তাঁদদর লষ্ষ্য ছিলো না। পত্রপত্রিকার লक্ষ জীবনের সবদিকে। তাই গদ্য বিস্তার লাভ কর্র।

বাঙना ভাযায় প্রথম পত্রিকা প্রকাশ কর্রেন শ্রীরামপৃর্রের মিশনারিরা। ১৮১৮

 সমাচার দর্পা। এরি হিলো সাঙ্ভাহিক পত্র। এর্র সম্পাদক ছিলেন জে সি মার্শম্যান। এপ্্রিকায় চাকুরি ক্নতেন পতিত জয়গোপান তর্কানকার, পधिত তার্রিণীচ্রণ শির্রোমণি।

বাঙালিদের প্রচেষ্টায় শে-পज্রিকাটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হর্যেছিলো जার নাম বাশালা গেজেটি। এটি ছ্লেলো সাক্তাহিক পত্রিকা; প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮১৮ সালের মে
 অবদান উव্gেথuোগ্য। এ-পত্রিকাচ্তিতে সাহিত্য-ভাষা-রাজনীতি-ইতিহাস নানাবিধ বিষয়
 নকশা "বারু উপাখ্যান"।
 नाल্মে একটি মালিক পত্রিক। রামম্মোন ভালো গদ্যলেখক ছিলেন; এ-পত্রিকাট্টিত্ত তাই小োটাযুটি ভােো গদ্য স্থান পেনে। ১৮২১ সানে প্রতিষ্ঠিত হয় জারো একটি পত্রিকা। নাম

সস্যাদকৌযুদী। প্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ভবানীচ্রণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকাঢি বের रতো প্রতি মशনবার্র। डবানীচরণ হিলেন এক্জন ভালো নেখক। তিনি লিষ্যেছিলেন
 কর্হেছিলেন আরেকটি পত্রিকা, সমাচরচচ্দ্রিকা নাম্ম। এ-পত্রিকার প্রধান কাজ ছিলো সতীদাহপ্রथা নিবার্রণের বিরুন্ধে লেখা। ভবানীচ্রণ রহ্ষণশীল ছিলেন; তিনি বির্রেধিতা করেছিলেন সেকালের অন্ৰক প্রগতিশীী আন্দালনের। তবে তিনি র্না করেছিলেন কढ্য়েটি বই। সেঔ্ৰো হচ্ছে কনিকাতা ক্মনানয়, নববাহুবিলাস, নববিবিবিনাস।

 কর্রে ১৮৩১ সানেন্র ২৮ জানুয়ারিতে। ১৮৩৯ সালে এটি পরিণত হয় দৈনিক পত্রিকায়।
 দুজন মহৎ नেৃককে जনু্রাণিত করেছিলেন। একজন বক্কিমচন্দ্র চcোপাষ্যায়, অপরজন नাট্যকার দীনবকূ মিত। এ-পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্জলার সাহিতসসং্কৃতিকে বিকশিত করতে চেট্যেছিলেন। তাই এতে নিয়মিত প্রকাশিত হতো গদ্য-পদ্য এবং বিতিন্ন व্রেণীর রচন্ন। ঈশ্বরুণ্广 প্রতাকর-এর্ন পাতাতেই প্রকাশ করেন প্রাটীন কবিদের জীবনী, প্রকাশ করেন কবি ভারতচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যের পরিচ্য। এভাবে জীবন্নের সকন দিক উন্মোচিত হওয়ার সাল্ধ বিকশিত হর্যেছেনো বাঙ্া গদ্য। ১৮৮১ সানে বের হয় জ্ঞানান্নষণ নামে একটি
 সবनতा जাসে সবদিকে। ভামা ব্যবহার্রেপব্যেগী হয়ে ওঠঠ জীবনের সর্বक্কেত্রে। গদ্যের



 গদ্যকে সাবনীল ক'রে তোলেন মহৎ গদ্যশিল্পীর্যা।

## গদ্যের জনক ও প্রধান পুরুষেরা

বিভিন্ন লেখকের হাত্র স্পর্শ বাঙনা গদ্য পীরৌীরে ধারণ করেছিলো নিজের প্রকৃত র্রপ। কেউ রচ্না করেহিলেন পাঠ্যবই লেখার উপ্যোী গদ্য, কেউ গদ্যকে ক'ক্রে তুলেছিলেন
 रয়ে উঠেছিলো সমালোচনা সাহিত্যের উপযোগী। কিষ্মু উনিশশতকের প্রথম দু-তিন দশক
 नि, याँ木 গদ্যকে বনা ব্যেে পারে নিটোল গদ্য। উनिশশতককের দিতীয় দশকে आবির্ভৃত হন রামমোহন রায় [১৭৭२-১৮৩৩)। তিনি ছিনেন কৃতী পুরুম, নতুন কানের মহাপুরুষ। বাঙ্ডনা গদ্যে णাঁর দানও উল্লেখযোগ্য। রামমোহন সবার আগে গদ্যকে পাঠ্যবইর্যের বৃত
৬৮ नाल नील मीপाবलि

থেকে বিত্থৃত্তর এলাকায় নির্যে যান। রামমোহন ছিলেন সংস্কারক। তাই ঢাঁকে তর্কবিতর্কে নামতে হয়েছে তাঁর প্রতিপক্ষর সাথ্থ। তিনি বিরোধীপক্ষকে জघাত করেছেন নানা
 বাজ্া বই। লেণ্ো হচ্ছে বেদান্ত অ্থ (১৮১৫), বেদাত্তসান (১৮১৫), ভ্টাচার্ג্র সহিত বিচার (১৮১৭), গোমামীম সহিত বিচার (১৮১৮), প্রবর্তক ৫ নিবর্তককর সস্যাদ (১৮১৮), পথ্থপ্রদান (১৮২৩), গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)। এছাড় তিনি সম্পাদনা কর্রেছেলেন দूট্ট

 একথা সব সময় মনে হয়। ঔশ্বচচ্দ্দ মতো সহজ গদ্য লেণেন। তবে তাঁর গদ্য বিশেষ সরস নয়। आসলে রামমোহনের গদ্য ठिক জলের মতো ছিনো না, এ-গদ্য অनেকটা জটিল, বাক্যৃপো বড়ো বড়ো, এলানোছড়ানো। অनেক সময় তাঁর ভাষা কর্কশ। मাঁড়ি-কমা-সেমিকোননেনর অভাব আছছ। তবু রামমোহন রায় বাঙনা গদ্যের এক প্রধান ব্যক্তি।
 [১৮২০-১৮৯১]। जাকে বना হয় বাঙ্গা গদ্যের জনক। বিদ্যাসাগর সর্বকালের c্rেষ্ঠ বাঙালিদের এবজন। তিनि বিদ্যাসাগর, দয়ার সাগর, একথা সবাই জানি। এসব কথা यদি
 গদ্য রচচনার জन্যে। তাঁর গদ্য রচনাকে কেউ ডুলতে পারবে না। আজ আমরা বে-গদ্য র্চনা করি, जার ভিত্তি ছ্পন করেছিলেন বিদ্যাসাগ্। তাঁর সে-ভিত্তির ওপর কতো রঙবেরূেের প্রাসাদ উঠঠছ্ এবং আরো কতো উঠবে, তবু তিনি থাকবেন সবার মূলে। ঈথ্রচন্দ্র বিদ্যাসাগর জননাপ্ণ করেছিলেন ১৮২০ অক্দে, মেদেনিপ্রু জেলার বীরসিংহ গাল্য। তাঁ্র পিতার নাম ঠोকুর দাস, মাতার নাম ভগবতী দেবী। বাन্যকালে তিনি দू" চঞ্টল ছিলেন, ছিলেন বড়ো একরোখা। পরবর্তী জীবনে তিনি হন নির্তীক, এবং তীষণভাবে

 শীতকালে বালক ঈশ্ররন্দ্রকে বনতেন কিছ্ছতেই স্নান কোরো না, जার অমনি বালক ঈশ্বর नাফ্টিয়ে পড়ত্নে জনে। এ-বালক পর্রে হয়ে উঠেছিহেন বাঙলার মহত্তম ব্যক্তি।

ঋশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙনা গদ্যের অস্গিন র্রপটিকে স্থির ক'রে দিয়ে গেছেন। তিনি র্চনা করেছেন নানা রকূ্মে বই। লিप্যেছেন পাঠ্যবই, করেছেন অনুবাদ। রচচনা কর্রেছেন निজের জীবनী, Өनिয্যেছেন প্রাচীন কাহিনী, निप্ছেছে শোকগাथা, বিদ্রপভরা রচনা। তাঁর সব রচ্নাই নাनা দিক দিত্যে অমূन্য। বিদ্যাসাগরই সবার आাগে आবিक্কার করেন বাঙना

 जেতরে গোপনে লুকিক্যে থাকে ছদ্দ। সশ্বরুন্দ্র বিদ্যাসাগর এটি বুঝ্েেছিলেন। তিনি সবার आগে নিয়মিতভাবে ঠিক জায়গাচ্তিতে ব্যবহার কর্রেন দাঁড়, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি
 निয়মিতडाবে ছিন না। বিদ্যাসাগর এশনোকে গদ্যের ছদ্দ রক্ষার জনো নিয়মিতভাবে ব্যবহার কর্রেন। তাই তাঁর গদ্যরচনা পাঠ কর্রার সময় ঘনघনजবে কমার ব্যবহার দেখতে

পাই। তিনি কমা ব্যবशার করেছেন शুব বেশি, কেনनা তিনি অনভস্ত পাঠকদের চেখ্ের সামনে গদ্যেন ছুদ্দ তুলে ধরতে চেফ্যেছিলেন। বিদ্যাসাগর্রে গদ্য সম্ধক্ধ খুব ভালো কथা বলেছেন রবীদ্দ্রনাথ। তিনি বলেছেন, বিদ্যাসাগর সবার জাগে বাঙনা গদ্যকে মুকি দেন সংক্থৃত দীর্ঘ সমালের কবল থেকে, এবং আাবিকার কর্রেন বাঙনা শদ্পের সभীত। তিনি
 তোনেন।

 অনেক লেখক অননসরণণ করেছেন বিদ্যাসাগর্রের গদ্যয়ীতি। সে-গদ্য সুর ছড়ায়, ছবি াাকে, কब্পनার ऊগতে নিয়ে যায়। আাবার তিনি যখন হাক্क বিষয়ে কিছ্হ রচচনা কর্রেছ্ন, তখন তা



 রমনীয়; পাদchশে প্রসন্নলিলা গোদাবযী, ঢর্রছ ব্তিত্তার কর্হিয়া, প্রবল বেণে গমন কतिजिए।

এ-অংশস্টক নেয়া হর্যেছে বিদ্যাসাগরের্র সীতার বনবাস থেকে। উচ্চার্রণ ক'র্রে পড়লে সঙ্গীত্ন্ন মতো শোনাবে।

বিদ্যাসাগর্রের অধিকাং্ বইই অনুবাদ। কিছू লৌলিক বইও তিनि লিশ্যেছেন তাঁ্য

 মার্শম্যানের বই অবলষনে। বিদ্যাসাগরের ঢৃত্তীয় বইটিও একটি ইংর্রেজি বই অবলষ্ন লেখা, বইটি হচ্ছে জীবনচরিত (১৮৪৯)। এৃলো হিলো পাঠ্যেবই। তিনি জার্রে কর্েেকটি
 বর্ণ-পরিচ্য় বইট্তিতে আছে একটি ছুদ্দময় চরণণ; - 'জन পড়ে। পাতা নড়ে।' ববীদ্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালে এ-চ্রণটি পাঠ ক'র্রে অভিতৃত হয়েছিলেন। বালক কবির মনে হয়েছিলো তथन বেন্নে তাঁ木্র সকন চেতনায় জল পড়ত্তে এবং পাতা নড়ত্ লাগলো। এর্रক্ম জার্রে
 रয়েছে সর্রসভবে, এর স্রসতার তলে লুকিয়ে আছে নীতিকथা।

বিদ্যাসাগ্র অনুবাদ কর্রেছিলেন বিশ্পসাহিত্যের কয়েকটি অনন্য বই। এসব বই মৃন
 বই শক্রু্তনা (১৮৫8), বাन्नीকি ও ভবভৃতির কাহিনী চ্য়ন ক'রে লির্থেছিলেন সীতার বনবাস (১৮৬০)। তিনি শেক্সপিয়রের কদমডি অফ ज্যাররস বাঙনায় র্রুপাক্তরিত
 না। তিনি নিজ্জের কালের মজো ক’রে রচন্না করেরেছেেেন এসব কাহিনী। এ刃লো বই থেরে জন্ম নেয়া নতুন বই।

१० नाल नील मीभायनि

বিদ্যাসাগর্রে লৌিক র্চচনা হচ্ছে বিষবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিচ কিনা এতদ্রিষ্যক প্টাব (১৮৫৫), বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতম্মষয়ক বিচার (১৮৫৫), जতি जন্প इইল (১৮৭৩), জাবার जতি जझ্প হইল (১৮৭৩), ব্রজবিলাস (১৮৮৫), প্রভাবতী সE্টাষণ (১৮৯২), স্নরচিত জীবনচরিত (১৮৯১)। মৌলিক রচনায় বিদ্যাসাগররে পাওয়া যায় জীবন্তजাবে; তাঁ্র निশ্বালের্র প্রবাহ বেনো বোধ ক্গা যায়
 ক'রে। বিদ্যাস্সাগ্য জড়িত ছিনেন নানা সংক্কার্র জান্দোননে। তিনি বিধবাল্রের বিবাহ
 জুটেছিলো অনেক বির্রোধী। এদের সাধে তাকে নামতে হর্যেছিলো নানা তক্কে;

 করেছিলেন एদ্মনাম্ম। তিনি অতি জল্প হইন এবং জাবার অতি অন্প হইন র্তচনা কর্রেছিলেন ‘কস্যচিৎ উপযুক্ত जাইপোস্য’ নাম্ম।
 গе্টীর দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতাবতীসজ্টামণ এবটি শোকগাথা। ছোটো র্চচনা। এ-




 প্রजাবতী নাম্ম আড়াই বছর্রের এবটি শিలকন্যা। বিদ্যাসাগ্র এ-শি৫কেই ক'র্রে


 এবইूধান ত্রুনে जानि :




 श्रा

বিদ্যাসাগর্র্র্র সমকালে এবং একফু পর্রে যাঁ্রা উৎধৃষ্য গদ্য नির্খেছিলেন, তাদেদ্ম মধ্যে


 চৌধুরী।

অक্ষয়ুমার দত नিપ্খেছিলেন বেশ কয়েকটি বই। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁ্র ছিলো গভীর
 বিধ্যাত সমীকর্মণ। अक्षয়কুমার্রের সমীকরণণে হচ্ছে : শ্রম + প্রার্থনা $=$ শস্য, শ্র $=$ শস্য,

 সষ্কবিচান। বইটি একটি অনুবাদ বই, এর প্রথমাং বের হয় ১৮৫২ শ্রিস্টাব্দে; দ্রিতীয়াংশ

 তিন ঋণ্রে বিতক, বের্র হর্যেহিলো ১৮৫২, ১৮৫৪ এবং ১৮৫৯ সালে। এটি ছিলো সেকানের একটি অবশ্য-পাঠ্য পাঠাবই। অक্ষয়কুমারের অन্য দूঢি বই ধর্মনীতি (১৮৫৬),
 ক'র্রে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাত্থের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন উৎলৃষ্ট কাব্যময় গদ্যনেখক। তিনি ছিলেন ব্রাশ্ষধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাতা, তত্ত্বোধিনী সভা ও তত্তুবোধিনী প্র্রিকার
 (১৮৬২), শ্বরচিত জীবনচরিত (১৮৯৪)। তাঁর জীবনচরিতি মহৎ বই।
 তিनि এ-পত্রিকায় জ্ঞানবিষ্ঞানচ্চা ও সাহিত্যসমালোচনার এক গৌরবজনক অধ্যাক্যের সৃচনা
 পৰ্রকৌযুদী (১৮৬৩)। এ-সমফ়ের দুজন বিধ্যাত গদ্যলেখক রাজনারায়ণ বসু [১৮২৬ -১৮৯৯], ও ভৃদেব মুদ্েোধ্যায় [১৮২৭-১৮৯৪]। র্রাজনারায়ণ বসুর বিখ্যাত অ্থহ সেকান জার একাল [১৮৭8], বাসাनা ভাষা ও সাহিত্তবিষয়ক বক্তৃण (১৮৭৮)। ভৃদhব মুখ্যেপাধ্যার্য়র বিষ্যাত গ্থহ পারিবারিক প্রবক্গ (১৮৮২), সামাজিক প্রব্গ (১৮৯২)।
 ए্মनাম হিলো টেকচচচদ ঠोকুর। তিनि ट̌ইচ বাধিল্যেছিলেন বেশ। এতোদিন আমরা বে-গদ্য
 ১৮৫৪ সালে তাঁর এক ববুর সাণ্ প্রতিষ্ঠা করেন একটি পভিকা; নাম মাসিক পবিকা। তিनि ঘোষণা করেন সাষু গদ্য চলবে না, চলবে না সংক্থৃত শদ্। বাজনা ভামাকে করতে হবে সত্যিকারে বাঙनা जাষা। তিনি সাহিত্য রচন্না কর্তু খরু কর্রে কথ্য়ীতিতে,

 একটি উপন্যাস, প্রকাশ করতে थাকেন সাহিত প্্রিকা়। তাঁ্র এ-বইটিন নাম আनালের
 কর্রত চেয়েছিলেন নতুন গদ্য। आজকাল आমরা বে-চলতি গদ্য লিখি, তাই চেয়েছিলেন

 করতত ঢের্যেছিলেন। কিত্ৰু তিনি পুরোপুরি সফন হন नि। তাঁর গদ্য না চলতি, না সাধু। সাধু-চলতি-আাঞ্জলিক সব রকন্মর ভাষা মিশিক্রে এক নতুন গদ্য তৈরি করেন তিনি। এ-


आর্রো অন্নে বই, সেঔনো সবই বিদ্যাস্গাগর্রের মতো সাধু গদ্যে রচিত। চাঁর আনালের घরের দুলাল বই आাকারে প্রথম বের্ন হয় ১৮৫৮ অব্দে। ঢাঁর অन্যান্য বই ইচ্ছে মদ ঋাওয়ার বড় দায় জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯), রামারজিলা (১৮৬০), যৎকিঞ্চিৎ (১৮৬৫), ডেবিড হেয়াররর জীবনচরিত (১৮৭৮), বামাঢোষিণী (১৮৮১)। প্যারীচাচাদের বিট্দ্রাহের্র পথ ধ'র্র বাঙলা গদ্যের জগতে আসেন আর্রেক বিপ্পীী কাनীপ্রসন্ন সিংহ [১৮৪০-১৮-৭০।। তিনি চनতি গদ্যে লেঢেন একটি অনन্য বই, यার নাম হতোম প্যাচার নক্শা (১৮৬২)। তাঁন্ন এ-বইটি आলোড়ন জাগিক্রেছিলো নানা কারূণে, এর একটি বড়ো কান্রণ এন্র চলতি গদ্য। তাঁ্গা দুজন বাঙ্না ভামায় চলতি গদ্দের জগ্গপথিক।
 সাহিত্যের এবং শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের্র একজন। তিনি বাঙ্খনা গদ্যকে বিভ্নিন্ন ভাবে বিকশিত করেছিছেন। ১৮০১ থেকে ১৮৬০ পর্यন্ত সকন গদ্য লেখকদের সাধनা যেনো চর্ম সফ্नতা হয়ে দেখা দেয় তাঁর মষ্য।। তाँর সম্ধে বেশি বলবো না। একটি পুর্রো বই তো লেখা দরকার তাঁকে নিত্যে। বক্কিম বাঙালির সৃষ্ঠিশীলতা ও মনীষার অন্যম ল্রেষ্ঠ প্রকাশ।

গদ্য বিকশিত হয়, অভবিত সৃষ্ষিশীী হয় বক্ষিমচন্দ্রের উপন্যাস ও প্রবক্ধে। রবীন্দ্রুাথ
 রবীন্দ্রপ্রসন্গে বেশি বলার দরকার নেই। ঢবে এবদু বলা দরকার জর্রেকজন সম্ধধ্ধ; তার নাম প্রমथ চৌধৃরী [১৮৮৮-১৯৪৬]। आমরা আজ বে সব কাজজ চলতি গদ্য ব্যবহার করি,
 জন্যেই। ऊাত তিনি সার্থক হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও অনেকদিন চলতি গদ্য লেথেন নি, শেষ জীবনে লেখা তরু কর্রেন। এর মূলে আছ্নে প্রনথ চৌধুরী।

## কবিতা : অন্তর হ’তে আহরি বচন

ঊনিশশতক্রের্র প্রথমার্ধ ভ'ৰ্র চলে গদ্যের রাজত্;; সবদিকে কেবল গদ্যের পতাকা উড়তে
 अবির্木াম ঢেট উঠছে জার ভেঙে পড়ছে। এ-সময়় চনছিহো কবিতার आকাन। কোনো ফসनই ফ্লছিলো না কবিতার। বাঙनাদhশে এমনটি जার দেখা यায় नि। यদি কবিতাই না थाকে, उবে থাকলো কী বাঙলা সাহিত্যের! বাঙলা সাহিত্যের দেবী চিরকান কাব্যজীবী, কবিতার ম্বাদ ছাড়া সে बাঁচতেই পারে না। কিন্মু উনিশশতকের প্রথমার্ধে সে-দেবীই হয়ে ওぁ গদ্যমূথ্র, या বলে সব বলে গদ্যে। তার কc্ঠে সুর নেই, গান নেই, ছন্দ নেই। ওই সময়টা কर्মীদদর কাল। দশরেদশকে জন্ম निচ্ছিলেন কর্মীরা; आার গদ্য ছিলো তাঁদদর

 ছিলো না; ছিলো বাশ্তুব জগৎ, আার বাত্তবের সংবাদ। তিনি ছিলেন "সম্বাদ প্রভাকর"-এর বিখ্যাত সম্পাদক। তিনি ছিলেন পুর্রোনো ন্রীতির কবি। याকে বলে आধুনিকতা, তা তাঁর

কবিতায় ফোটে নি, কেবল आ氏ুনিক বাতাস এনে লেগেছিলো তাঁ্র কবিতার শরীরে ও মনে।

কবি ঈশ্বর ত্ত। তিনিই উনিশশতকের প্রথমার্ধ্রে একমাত্র কবি আমাদের। एাঁর কবিতা ছিলো হাক্\&া, ব্যপবিদ্রপপে ভর্রা। তাঁর কবিতায় কল্পনার স্থানও ছিলো না। ঈশ্বর তুষ্ঠ ছিলেন आধুনিক কালের মানুষ। কিন্তু তিনি आধুনিকতাকে পব্রিপূর্ণভাবে গহণ কব্রটত পার্রেন নি। এ-কবির দৃষ্টিও ছিন্নো একটু বাঁকা; তিনি সবকিছ্ দেখতেন বাঁকা চোথে, आান্র ব্যপ্প্র্রেপে ভ'রে তুলতেন কবিতা। ঈশ্বর তৃ্তের কবিতার বিষয়ও ছিলো চমৎকার; — তপসে মাছ থেকে তরু করে ইংরেজদের ককটেল পার্টি সবকিছ্ ছিলো তাঁত্র কবিতার
 হওয়া খুব প্রশংসার্র ব্যাপার নয়। তাঁর কবিতায় आগের কালের কবিওয়ালাদের্র প্রভাব বেশ গভীর।

ঈশ্বর শত্তের কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য চোথে পড়ার মতো। তা হলো কবিত্র হাস্যরসিকতা। তিनি সবকিছ্গ থেকে হাস্যরস আহন্রণ করেন, দুঃখের্র মধ্যেও তাঁ্র হাসি থামে না। তাঁর একটি বড়ো দুঃখের কবিতা থেকে কিষ্ভ অংশ তুলে দিচ্ছি। কবিতাটির নাম "পৌষপার্বণ"। কবি বড়ো দুঃখের্ল কপা বলেছেন :

> এবার বছরকার দিন, কপালে ভাই, ब্রেন্নো নাকো, পুলি পিঠে।
> মে মাগগির বাজার, হাজার হাজার, মোর্তেছে লোক, কপাল পিটে ।

কবি কিষ্ভু zুব চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর একটি কবিতায় এক ইংরেজ রমণীর। তিনি লিখেছেন :

বিড়ালাক্পী বিধ্রুমুখী মুতে গক্ধ ছোটে।
আহা তায় রোজ রোজ কতো রোজ ফোটে ৷
উনিশশতককের প্রথমার্ধের শেষদিকে দেখা দেন আরেকজন কবি। তিনি ঈশ্বর তত্তের্রে চেয়ে কিছ্হটা आधুনিক; কিছ্হটা নয়, অনেকটা। তবে তিনি খাঁটি কবি ছিলেন না। তাঁ্র নাম রহ্গলাল বক্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পম্মিনী-টপাব্যান নামক একটি আধ্যায়িকা কাব্য বের হয় ১৮৫৮ Ө্রিস্টাব্দে। কাব্যট্তেতে আছে অनেক ঘটনা, অनেক উপমা। তিনি কাব্যের কাহিনী आহহ্রণ করেছিলেন টডের রাজ্থান-কাহিনী নামক একটি বই থেকে। এ-কাব্যট্তেই আছে সেই বিথ্যাত চরণতুলো-'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়? দাসত্য শৃজ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়?' তবে পম্মিনী-উপাখ্যান আখুনিক কবিতাকে বেশিদৃর এগিয়ে নিতে পারে নি। এ-ববির আরো কয়েকটি কাব্য হচ্ছে কর্মদেবী (১৮৬২), শৃরসুন্দরী (১৮৬৮), কাঞ্কীকাবেরী (১৯৭৯)।

বাঙলা কবিতায় आধুনিকতা আনেন কবি মাইকেল মধুসুদন দত্ত [১৮-২৪-১৮-৭৩]। णখু কবিতায় নয়, তিনি আধুনিকতা আनেন নাটকে, প্রহসনে। তাঁর মতো প্রতিভাবান কবি বাঙলা সাহিত্যে আছেন মাত্র আর একজন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। মধুসৃদন মহাকাব্য রচনা করে $१ 8$ लाल नील मीপাবनि

বাঙলা কবিতার ব্রপপ বদলে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বা রহ্তলালের পর তাঁর আগমন অনেকটা আকস্মিক। তিনি সাহিত্য সাধনা কর্রেছেন মাত্র কয়েক বছর, ধূমকেতুর্র মতো তিনি চোধ্ধ ধাঁষিয়ে এসেছেন, কতোঔুো সোনার ফসল ফলিয়েছেন, এবং হঠাৎ বিদায় निঢ়েছেন। বাল্যকালে তিনি বাঙলা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেন নি। কবি মধুসৃদনের জীবন একটি বিয়োগান্তক নাটকের চেয়েও বেশি শিহর্রণময়, বেশি করুণ। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর সাধ ছিলো বড়ো কবি হওয়ার; তবে বাঙলা ভাষার নয়, ইংরেজি ভাষার। ইংরেজি তিনি শিতেছিলেন ইংরেজ্রে মতো, কবিতাও লির্থেছিলেন ইংরেজিতে। ধর্ম বদলে হয়েছিলেন খ্রিস্টান, নাম নিয়েছিলেন মাইকেল। বিয়ে কর্রেছেন দুবার্,, দুবাব্রই বিদেশিনী। আবাল্য তিনি ছিলেন উচ্ঠৃজ্খল, হিশেব করা কাকে বলে তা তিনি জানত্নে না। জীবনে তিনি অর্জন করেছেন অনেক টাকা, কিন্তু তাঁর্র জীবন সমাপ্ত হয়েছে দারিদ্র্য। সব মিলে মধুসৃদন তুলनাহীন। বিলেত यাওয়ার্ন জন্যে তিনি ছিলেন পাগল। একটি ইংরেজি কবিতায় তাঁর আবেগ তীব্রুভে তিনি প্রকাশ কর্রেছেন; বলেছেন, আই শাই ফর্র অ্যানবিজনস ডিসট্যান্ট শোর’, অর্থাৎ ‘শ্বেত্দীপ তরে পড়ে মোর্र আকুন নিশ্বাস।' তিনি ইংব্রেজি ভাষায় লিথেছিলেন দুটি দীর্ঘ কাব্য; একটির নাম ক্যাপটিভ লেডি, অপব্রটির নাম ভিশনস অফ দি পাস্ট। কিন্তু মধুসূদন রুঝেছিলেন তিনি ভে-অমরতা কামনা কর্রেন, তা লাভ কব্পা यাবে না ইংরেজিতে লিণে। তাই তিনি হঠাৎ আসেন বাঙনা কবিতার ভুবনে। তিনি আসেন, দেথেন, জয় করেন। একটি চতুর্দশপদী বা সনেটে মধুসূদন বাঙ্ডলা কবিতার রাজ্যে আসার কথা বলেছেন। তার কিছ্র অংশ :

> হে বগ, ডাӊরে তব বিবিধ রতন তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি, পর-ষন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ পরদেশে, ভিষ্মাবৃত্তি কুম্ষণে আচরি। কাটাইনু বহুদিন সুষ পরিহরি।

কবি মধ্গুসূদন বাঙলা কবিতার ভুবনে আসেন ১৮৫৯ অব্দে তিনোত্রমাসম্ভবকাব্য নাম্মে একটি চার-সর্গ্রে আখ্যায়িকা কাব্য নিয়ে। কাব্যটি বাঙলা কবিতার রাজ্যে নতুন। ভাব ভাষা প্রকাশরীতি সবদিকেই। তবু এটি মধূসৃদনের প্রতিভার পরিচায়ক নয়। তাঁর প্রধান এবং বাঙলা কবিতার অন্যতম প্রধান কাব্য মেঘনাদবধকাব্য। প্রকাশিত इয় ১৮৬১ অব্দে। এ-কাব্য প্রকাশের সাথেসাথ্থে স্বীকার ক'রে নিতে হয় যে তিনি বাঙলার মহাকবিদের একজন। এটি একটি মহাকাব্য। নয় সর্গে রচিত এ-কাব্যের নায়ক রাবণ। মభুসৃদন নতুন কালের বিদ্রোহী; তিনি চিরকাল দত্তিত রাবণকে তাই ক'রে তোলেন তাঁর নায়ক। রাম সেখানে সামান্য। রাবণের মষ্য দিত়় মধুসূদন তোলেন তাঁর সমকালের বেদনা দুঃখ আর ট্র্যাজেডি। মধুসূদন তার কাব্যের কাহিনী निয়েছিলেন রামায়ণ থেকে; সীতা হরণ এবং রাবণের পতন এ-কাব্যের বিষয়। কিন্তু তাঁর হাতে এ-কাহিনী লাভ করে নতুন তাৎপর্য। হর়্ে ওঠঠ अভিনব মহাকাব্য, বাঙলা ভাষায় যার কোনো তুলনা নেই।

এ-কাব্যে তিনি আর यা মহৎ কাজ কর্রেন, তা হচ্ছহ ছন্দের বিস্তৃতি। তিনি চিরদিনের বাঙলা পয়ারকে নতুন রূপ দেন। আগে পয়ার ছিলো বহুব্যবহারক্নান্ত ছন্দোরীতি। মধুসূদন

পয়ারকে প্রচলিত আকৃতি থেকে মুক্তি দিয়ে ক'রে তোলেন প্রবহমাণ। একে অনেকে বনেন ‘অমিত্রাক্রর ছন্দ’। পয়ার এমন :

> মহাভারত্রে কথা অমৃত সমান।
> কাশীরাম দাস কহে শোনে পুণ্যবান ম

आগে কবিরা চোদ্দ মাত্রার প্রতিটি চরণের শেশে এসে থেমে পড়তেন। প্রথম চরণের শেষে দিতেন এক দাঁড়ি, দ্বিতীয় চরণের শেষে দু-দাঁড়ি। এ-ভাবে শুথগতিতে কাব্য এগিয়ে চলতো। কবিরা তখন ছিলেন ছন্দের দাস, या তাঁরা বলতে চাইতেন পারতেন না বলতে; কেননা প্রতি চরণের শেষে তাঁদের জিরোতে হতো। কবি মধুসৃদন ছন্দের এ-শৃঙলটাকে डেঙে ফেলেন। তিনি ছন্দকে করেন কবির বক্তব্যের অনুগামী। উদাহ্নণ দিলে বোঝা সহজ হবে:

> সम्মীখ সমরে পড়ি, বীর-ছড়ামণি বীরবাহু, চলি যবে গেলা ফমপুরে অকালে, কহ, হে দেবি অমমতভাষিণি, কোন বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে, পাঠাইলা রণে পুনঃ রাষ্ষঃকুলনিধি রাঘবার্র??

পংক্তিশুলো পাওয়া যাবে মেঘনাদবষকাব্য-এর ఆরুতেই। এখানে প্রতি চরণে চোদ্দ মাত্রা ঠিকই আছে, কিন্তু প্রত্তি চরণে বক্তব্য না থেমে থেমেছে সেখানে, যেখানে শেষ रয়েছে বক্তব্য। এটি ছন্দের ক্ষেত্রে একটি বিশাল ঘটনা। মধুসৃদন মুক্তি দেন বাঙলা ছন্দকে; পয়ারকে ক'রে তোলেন প্রবহমাণ। একে নির্ভর ক'রে অনেক বিবর্তন ঘটেছে বাঙলা ছন্দের।

তিলোত্রাসঙ্ভবকাব্য এবং মেঘনাদবধকাব্য ছাড়া মধৃসৃদন আরো লিখেছেন ব্রজাঙ্গাকাব্য (১৮৬১), বীরাঙনাকাব্য (১৮৬২), এবং চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)। "ব্রজাঙনা" র্যাধার বিরহহ নিয়ে রচিত কাব্য। এ-কাব্যে আছে কিছ্য চমৎকার লিরিক বা গীতিকবিতা। তার একটি অংশ :

কেন এতো ফুল पूলিলি, সজনি—
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত रলে পরে কি রজনী
তারার মালা?
আর কি যতনে কুসুম রতনে
ব্রজের বালা?
মধূসূদন্নর বীরাঙণা এক অসাধারণ অভিনব কাব্য। বাঙলা ভাষায় মধুসৃদন সর্বপ্রথম রচনা করেন সনেট, তিনি যার নাম দিয়েছিনেন "চতুর্দশপদী কবিতা"। ১৮৬০ সালে তিনি প্রথম সনেট লেখার কথা ভাবেন, এবং একটি সনেট রচনাও করেন। এটিই পরে পুনর্নিথিত হয়ে নাম পায় ‘বঙভাষা’। মধৃসূদন সনেট লিখেছিলেন ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে ব'সে। তখन তিনি ছিলেন পরবাসী, দারিদ্র্যপীড়িত। তাই এ-সনেটپুলোতে তাঁর মনের १৬ লাল नीল मীপাবनि

आবেগ, অনুভृতি, বেদনা থরেথরে প্রকাশিত হর্যেছে। মধুসৃদনকে আমরা জানি অनক্কারশোভিত ঘনघটাময় মহাকাব্যের নৈর্ব্যক্তিক কবি ব'নে। जাঁর ছিলো একটি অতি সকাতর চিত্, যা সাধারণত থাকে রোমান্টিক কবিদের। মধৃসূদন বাधনা কবিতাকে মধ্যযুপ থেকে নিয়ে आハেন आপুনিক কানে। সৃষ্টि করেন অমর কবিত।

মষ্সুদন্নের পরে বাঙলা কবিতায় দেथা দেয় অনুকৃতি, বৈচিত্র্যইীনত।। মধ্যূসন মशাকাय্য রচনা করেছেন, তাই তাঁর পরে অনেকে চেষ্া করেন মহাকাব্য নিতে মহাকবি
 দেখজত মহাকাব্যের মজো, কিত্তু মহাকাব্য নয়। মহাকাব্য প্রতিবহর রচন্না করা যায় না;



 হেমচ্দ্র বন্দ্যোপাষ্যায় [১৮৩৮-১৯০৩], নবীনচ্দ্র লেন [১৮৪৭-১৯০৯], কায়কোবাদ [১৮৫৭-১৯৫১], এবং অর্রো অনেকে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেঢ্থে বীরবাহ্কাব্য




 গীতিকবির,। তিनि ছ্তিনে আবেগী, গীতিকবিতার চ্চা করলে তিনি आর্রে কবি হ'তে পারতেন। তিनि পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অবनম্বনে রচনা করেে মহাশ্যশান কাবা (১৯০৪)। जाँর जन্যান্য কাহিনীকাব্য হচ্ছে মহররমশরিফ কাব্য (১৯৩২), নিবমनिর (১৯৩৮)। তাँর খ৩কবিতার বই বিরহবিনাপ (১৮৭০), অঝ্ট্যাनা (১৮৯৫)। এ-সম়্ে আর যাঁরা কবিতা


বাঙना কবিতায় যখন মহাক্বব্যের घনঘটা চলছিলো, তथন এক লাজूক নির্জন কবি निজ্জের মনের কथা নিজের সুরে ধ্বনিত করেন। কবি নিজের आবেগে বিজোর, তাঁর চারদিকে কী आছে সেদিকে খেয়ান নেই। তিনি বাস করছছেন নিজের অন্তন্গপ্লোকে; তিনি
 সর্বপ্রथম দেথা দেয় রোম্যান্টিকতা, या একদিন বাঙনা কবিতাকে অধিকার ক'রে নেয়। একবির নাম বিशারীলাল চ্রবর্তী [১৮৩৫-১৮৯৪]। বে-কবি নিজ্গে মনের কথ্থ বলেন, «ে-


 বিशরীীলালকে রবীদ্দ্রনাথ বলেছেন বাঙनা কাব্যের 'ডোরের পাधি’। जোরের পাधি
 না। दिशারীনাनও তেমনি, একাকী নিজের মনের গীতিকা সুরে बৌেছিলেন তিনি; তবে ভোর হওয়ার পরও তিনি আছেন। বিহারীীালের কবিতা পড়লে মনে হয় কবি বাস করজেন দিগদিগন্তব্যাপী। आবেপের কাতরতার মধ্যে, শ্বপ্নের মধ্যে। ওই ঢাঁর বিশেষত্, তিনি




 निদर्गन।
 (১৮৭०), বअभुস্দরী (১৮৭০), निসর্গ সন্দর্শन (১৮৭০), সারদামभन (১২৮৬). সাধের

 সামনে উপস্ছিত হন। এ-হাহাকার তীব্র, কবির आবেগে পাঠকও ভেসে যায়। जকার্রণ বেদনা হচ্ছে রোম্যান্টিক কবিতার একটি বড়ো নক্ষণ। কবি বেশ সৃহ্বে আছেন ত্বু সুষ
 তেयন চ্রণ पুলে जানি :

> সর্বদাই হহ করে ক্নন, বিশ্ব ভেন মক্র্র ম৩ন, চाর্रिमिढ़ चानीभाना, উ: fि खुनष छ্বা-া! जগ্নিক্ণে পত্ পठन।



 মনেন্র आবেগে তিনি চ্রcেন্র পর্রে চ্রণ ল্চচন কর্রেছেন, একবান্রఆ ভাবেন নি পঠঠকদের্র


 ভামান্র বিত্দ্ধ কবিদের্র একজন।

বিহরীীলালের অষ্র্রপ কবিতার পথ ষ'त্র এসেছিলেন অনেক কবি। তাঁদের কয়েকজন : সুর্ন্দ্র্রাথ মজূমদার (১৮৩৮-১৮৭৮), দিজেন্দ্রনাধ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), দেবেন্দ্রনাথ সেন |১৮৫৮-১৯২০l, গোবিদ্দচন্দ্র দাস [১৮৫৫-১৯১৮], অक্ষয়কুমার্র বড়াল [১৮৬০-১৯১৯], দিজ্জেদ্রোল রাায় [১৮৬৩-১৯১৩], এবং রবীন্দ্রনাথ [১৮৬১-১৯৪১]|। সৃরেন্র্রনাথের কাব্যের নাম মহিনা, দিজেন্দ্রনাথ্থে কাব্যের নাম স্থপ্নপ্রাণ, গোবিদ্দন্দ্র


 কাব্যের নাম জার্গগাथা. জাষাঢ়. হাসির গান, মন্দ্র, জানেধ্য।
१৮ नान नीन मीभाबनि

## উপন্যাস : মানুষের মহাকাব্য




 সবচেফ়ে বেশি গন্ম । তার घরে, তান্ম মনে, তার চারদিকে, তাকে ঘির্রে আছছ গল্প, এবং তা
 তাই आধুनिক কানের ফ্সন। মানুম সহজ্র মানুবকে চিনতে পারে না, তাই উপন্যাস নিয়ে
 বड़ো, ঢাদদ৷। আজবাল এ-বিষয়েও বদन ঘটেছে। जাজ উপন্যাসে অতি সাধার্रণ มানুষ্রে জাষিপত্য। উপন্যাস সাধ্রার্রণ মানুষ্ের মशাকাব্য।

 সহজ ভাবনে বিপদ অনেক। উপन্যাস হয় জাকারে বড়ে, জার সাদর্রে গ্থণ কর্নে জীবন্নর

 जান্র কোনל্ম কর

বাঙना সাহিচ্যে, পৃথিবীর অन্যাन্য সাহিচ্যের্ন মতোই, উপন্যাস এসেছে বেশ পর্রে;






 উপन্যাসের শুণ নেই বनলেই চলে, ঢাই এটিকে প্রথ্ম উপন্যাস বলা যায় না। অনেক রুটি


 ধनी পिতান্ন সন্তান, आদর্রে आদর্রে সে যায় নষ্ট হয়ে। এ-रচ্ছে জাनাল-এর কাহিনী। তরে
 গভীরত आশা করি ঢা এট্তিতে নেই। উপন্যাসেরে চর্রিশুুোও ভালোভাবে ফোটে নি। এটিকে বना যায় উপন্যাল্রে ঋসড়।। এ-উপন্যাস্সে একটি মজার চব্রিত্র আছে, তার নাম ঠ্ক্চাচা। ঠকচাচার ক্রিয়াকনাপ বেশ উপভোগ্য।

 গামে। তাঁর পিতার্ন নাম যাদবচন্দ্র চটোপাষ্যায়। তাঁর পিতা হিলেন সর্রকার্রি কর্মচারী।

বक্কিমচन্দ্র ছার্র ভালো হিলেন। তিনি ভারত্রের সর্ব্রথম গাজূর্রেট। তিনি বিএ পাশ কর্রেন ১৮৫৮ সালে, বিতীয় বিভাগে। ওই বহ্র কনকাতা বিশ্ববিদ্যানয় প্রথম বার্রের মতো বিএ পরীকা গহণ করে। মোট তের্রোজন ছাu্গ অংশ নেয় পরীকায়। লে-বছর প্রশ্ন হর্যেছিলো
 বक্কিমচদ্দ্র দিতীয় বিভাগে প্রথম হয়ে বিএ পাশ কর্রেন। তিनि য্যোগ দেন সরকার্ন চাকুর্রিতে

 ইত্যাদি। সবই অত্ত উৎবৃষ্ট। তাঁর সীমাবদ্ধण একটিই, जা হচ্ছে তাঁর রকकণণীলতা। जাঁর প্রতিजা উপকারী হয়েছে, आার ঢাঁর র্ৰক্ষণণীলতা হয়েছে কতিকর।

বক্কিম প্রথম निपেছিলেন একঢি ইঁরেজি উপন্যাস, নাম রাজমোহনস ఆয়াইফ বা



 কद्रना মিनिट्यে সুथক্র মুभক্র এক কাহিনী উপহার দেন তিनि। বাঙना সাহিত্যে তখন প্রবাহিত হলো নতুন বাতাস। বক্কিম্মের উপন্যাসঙ্ভলো কিত্ম সমসাময়িক কালের সাধারণ মানুম্যে গল্প নয়, তিনি ইতিহাস এবং কল্পনা মিশিত্যে রচনা কর্রেছ্ন ঢাঁর গল্প। यখन তিনি



 (১৮৮২), রাজসিংছ (১৮৮২), সীতারাম (১৮৮৭), দৌীচেখরাণী (১৮৮৪)। সমকালের

 (১৮-৭), রাধারাণী (১৮৭৭)।

বক্কিম্রে উপন্যাসে প্রবেশ কন্রেে মনে হয় এক বিপুল বিশ্বে এলাম। তাঁগ অধিকাং্শ উপन্যাসের পাত্রপাত্রী রাজা, মহারাজ, রাজপ্র, র্রাজকন্যা, সেনাপতি ও সৈন্য। কিছ্ উপन্যাসে রহ্রেছে সমাজ্রে উঁমুতলার অধিবাগীরা। তিনি ভে-ভাবে গ'ড়ে তোলেন কাহিনী,
 তার বেদनाমথিত হুদয়, তাতে জময়া শিহরিত ছই। অনেকে বলেন, বক্কিমচন্দ্র সৃৃ্টি কর্রেছেন র্রোমান, একथা হয়ত্তে মিথ্যে নয়; কেননা বাষ্তব জগতের ছবি, আমাদ্রূ দেथা প্রত্বেশের জীবন তিনি রচনা কর্রেন নি। তাঁর গज্পে आলে গড়মন্দারণের রাজকন্যা তিनোত্তমা, आসে নুরজাহান, आসে आওরপজেব, आलে রাজসিংহ, आলে রাজকন্যা জেবুন্নেসা। এরা আমাদের সামনে প্রতিতাত হয় বিশাল আকারে। কিষ্ু বক্কিম দেখিয়ে দেন এদের যতো বড়োই মনে হোক-না-কেনো আসনে এরা মানুষ, এবং এদের সকলের বৃক
 মেহেরেন্নিসা একহা ভেবে সান্তৃনা পায় বে তার জপরূপ মুধ্েের ছপ থাকবে কবরের มাট্তিত। বক্কিম্মে অধিকাংশ উপন্যাস দ্ব্যাজেডি। মানুচ্যের মিলনের চেয়ে তিনি বড়ো ক'তর

৮० लाल नील मीপাবलि


 [১৮২৭-১৮৯৪], গোপীম্মাহন ঘোষ, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ [১৮৪০-১৯২১], ঢাব্রকনাথ গচ্পোপাধ্যায় [১৮৪৩-১৮৯১], সজ্জীবচন্দ্র চট্যীপাধ্যায় [১৮৩৪-১৮৮৯), র্রমেশচন্দ্র দত। ১৮৪৮-১৯০৯], শ্বর্ণকুমাগী দেবী [১৮৫৫-১৯৩২l, মীর মশার্রকে হোসেন [১৮৪৭১৯২২l, শিবনাথ্থ শাক্ত্রী [১৮৪৭-১৯১৯], শ্রীশচন্দ্র মজুমদার [১৮৬০-১৯০৮], ইন্দ্রনাथ বন্দ্যোপাষ্যায় [১৮৪৯-১৯১১], ট্বৈলোক্সনাथ মুযোপাষ্যায় [১৮৪৭-১৯১৯], এবং জার্রে

 বিজয়বস্জ (১৮৮৬)। প্রতাপচন্দ্র ঘোমের্র উপন্যাস বঙাধিপ পরাজয় (১৮৬৬), তার্রকন্নাথ

 বঙ্গবিজেত (১৮৭৪), মাধ্বীকধन (১৮৭৭), জীবन প্রजত (১৮৭৮), জोবन সক্কা (১৮৭৯)। এ-চারটি ঐতিহাসিক উপন্যাস; এ-চার্রটি্যই घটনা ঘটেছে মুঘল শাসনের্র একনো বহরের্র মধ্যে। এ-জন্যে এ-চান্রাি এক্সাণে সংকলিত হয়েছিলো শতবর্ষ (১৮৭৯) नামে। রমেশচ্দ্র রচ্না করেছিলেন দूটি সামাজিক উপন্যাস সমাজ (১৮৯8) ৫ সংসার (১৮৮৬) नात्य।
 দীপনির্বাণ (১৮৭৬), ছ্নিম্মকন (১৮৭৬), হ্গলির ইমামবাড়ি (১৮৯৪), কাহাকে (১৮৭৮), বিদ্দাহ (১৮৯০), মিবাররাজ. সৃনের মাनা (১৮৯৪), মিনন রাত্রি (১৯২৫)। মীর মশার্রক হোলেনের উপন্যালের নাম বিষাদ সিষ্ঠ (১৮৮৫-৯০), টদাসীন পথিকের মনের কथা (১৮৯০), শিবনাথ শান্তীর উপन्याলের নাম बেজ বৌ (১৮৭৯), যুগাঙ্তর (১৮৯৫), নয়নতারা (১৮৯৯); শ্রীশচन्द्र মজूমদার্রের উপন্যালের নাম শক্তিকানন (১৮৮৭), ফ্নজজাनि
 (১৮৭৪); ত্রৈলোক্যনাথের উপন্যাসের নাম কক্ষাবতী (১২৯৯), ফোকলা দিগষ্য (১৯০১), যুজ্টালা (১৯০১)।

## নাটক : জীবনের দ্দ্দ

 কালের সৃষ্টি। যাত্রার সাশ্ধে নাটকের পার্থক্য অনেক। যাত্র পুরোনো কালের, নাটক নতুন কালের। বাডলা নাটকের কथা বनঢত গেলে প্রথc্মই মনে পড়ে এক বিদেশিকে। সেবিদেশির দেশ র্যাশিয়া; নাম তাঁর গেন্রাসিম नেবেদেফ [১৭8৯-১৮১৮]। নাটক জার জ্ঞানপাগन এ-লোকটি কনকাতা आলেন आঠার্রাশতকেকর লেষদিকে। তিনিই কনকাতায়

সবার जাগ মঞ্পু কর্রেন নাটক। তিনি "ডিসগাইস" নামে এবটি প্রহসন্নে অনুবাদ মঞ্চস্থ
 निशिত ও অভিनীত হ'তে থাকে নাটক।
 বেশি সময়। ১৮৫২ সান বাঙলা নাটকেন্র ইতিহাসে সোনার অক্ষ্রে লেখা। এ-বহ্রে ললখা


 কিছুদিন পর্রে, এ-বছরই, প্রকাশিত হয় প্রথ্ দ্ব্যাজ্রেি কীর্তিবিমাস (১৮৫২)। লিप্খেছিলেন




 [১৮১৭-১৮৮৪]। তিनि ইংরেজ নাট্যকার্র वেख্পপিয়রের কর্যেকটি নাটকের্র কাহিনী
 লেণ্েেন ভনুযতী-চিওবিলাসনাটক (১৮৫৩), রোমিও-জুলিয়েটে-এর্গ গল্প নিয়ে লেথেন চাহ্মুখ্টিহহরা (১৮৬৪) নাটক। চাঁর आর্রে দूটি নাটক কৌরব বিয়াগ (১৮৫৮), রজতগিরিন্দিনী (১৮৭8)।

এ-সময় নাট্ক লিব্বে থูব নাম করেছিলেন রামনার্যায়ণ তর্করাম (১৮২২-১৮৮৬)। द्राমनাब্রায়ণ বিদেশি সাহিত্যের সাণে বিশেম পরিচিত্ত হিলেন না। চিত্তাতাবনায় ছিলেন



 (১৮৭৫), ধর্মবিজয় (১৮৭৫), নবনাটক (১৮৬৬)। তাঁর কর়্েকটি প্রহসন হচ্ছে ব্যেন কর্ম


 পার্রবেন, তাঁকে তিনি পঋ্চাশ টাকা পুরক্কার দেবেন। কৌनोन্যপ্রथার অপকার্রিতা দেথিত্যে
 করেছিহেন বহৃবিবাহের দোষ দেখিয়ে। এটিও পের্যেছিলো পুরুক্কার। এ-সময়ের आর্রো কয়েক্জন নাট্যকার হচ্ছেন উদ্মশচ্দ্দ্র মিত্র, নক্দকুমার রায়, কানীপ্রসন্न সিংহ। উম্মে মিত্র বিষবাবিবাহর পক্ষে লেখেন বিধ্বাবিবাহনাটক (১৮৫৬), তাঁ্র जন্য নাটক হলো সীতার বনবাস নাটক (১২৭২)। নन্দকুমার্রের নাটকের নাম অভিख্ঞানশকুত্তনা (১৮৫৫)। কাनी প্রসन्न সিংइ ছিলেন সেকালের এক বিথ্যাত ব্যক্তি। তিনি বেঁচেছিলেন মা্র তিরিশ বছ্র | ১৮৪০-১৮৭০|। তিनि র্রচন্না করেহিলেন সাবিভ্রী-স্তणবান (১৮৫৮), মাनতীযাষ্ব ৮२ नान नील मीপाबलि
 जসাধার্রণ প্রতিভাকে।
 यেমন কবিতার ক্ষের্রে তিনি এসেছিলেন সকনকে চমকিত ক＇রে এবং রাশিল্যাশি সোনার




 সময় नাটক লেখা হতো অনেক，এবং ভীষণ উৎসবের সাণ্ধে সেセেো হতো অভিনীত। কিশ্যু ও－সকল नাটককে তিনি মেনেন নিতে পার্রেন নি নাটক বলে।
 বাঙनা नাটকের দীনতায় দুঃঃ বোধ করত্ন। ১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়া নাট্যশালায়
 নাট্যাভিনয়। ఆই নাটক দেব্বে অনেকটা ঊপহাস কর্রেন তিনি। প্রতিজ্ঞ কর্রেন অল্পকালের মধ্যে তিनि निৰ্খে দেবেন সত্যিকার নাটক। निথেও কেলেন একটি নাটক，নাম তার


 প্রকাশ কর্রেছেন। তিনি বলেছেন ：

##  निब्रभिয়া প্রাণ না⿰亻 সয়্য।

 आজো কুনাট্টেরই দখলে।




 ত্খन বাঙनা ভাযায় প্রচনিত ছিলো মোটা র্িিকত। প্রহসন দুট্তিতে মধুসূদন র্রসিকতাকে কর্রে তোলেন আঙ্রুনিক রুচিসম্মত।

১৮৬০－এ बেরোয় মখ্সৃসূনের দ্বিতীয়，অভিনব，নাটক প্যাবতী। তিনি শর্মিষ্যা नাট্কের কাহিনী নিয্রেহিলেন মহাजারত থেকে，প্যাবতীর কাহিনী নেন ছ্ञिক উপক্া থেকে। প্মিক উপকথায় ‘প্যার্রিসের বিচার’ নাম্ম একটি গল্প আT্।। গজ্পটি চমৎকার। দেবী ডিসকর্ডিয়া তৈর্রি করে একটি সোনার আপেল। তার উল্লে্য जালো ছিলো না，সে চের্যেছিলো জুন্নে，প্যালাস এবং ভেনাস নামক তিন দেবীর মধ্যে বিরোধ বাধাতে। সে ওই
 ফ্লেলে দেয় জূনো，প্যালাস এবং ডেনাসের সামদে। তিনজনই নিজেকে র্রপসী ভাবে এবং

কামনা করে আপপনঢি। তাই তারা বিচার্রক মানে র্রাজপুশ্ব প্যার্রিসকে। তারা বলে，জাপনি याকে সবচেরে ক্রুপসী বিবেেনা কর্রেন，ঢাকে দিন এ－আাপলঢি। প্যারিসকে একেক দেবী এরেক লোভ দেষায়। প্যার্রিস ডেনাসকে দেয় আপাপঢি। এ－নিত্যে পরে প্যার্রিস জড়িয়ে পড়েছিলো মহাসংকটে，সে－সংক্টের কাহিনী আাছে হোমার্রের ইলিয়াড কাব্যে। মষ্রুদুদন এ－গিক গম্পরে ভান্রতীয় ক্রপ দিয়ে নেণেন＂পদ্যাবতী＂।

তাঁর ब্রেষ্ঠ নাটক কৃষ্ষক্মারীনাটক। এটি তিনি निৃ্েেছিলেন ১৮৬০－এর জাগস্ট ও
 উদয়भূর্রে র্রাজকন্যা কৃষ্ণকুমার্রীর জীবনের করুণ পর্রিণতি এর বিষয়। মધূসূদন এ－
 নাটকে পাচাত্য ট্ব্যাজ্জেির আদর্শ পুর্রোপুর্तি কাজ্জে नাগান। এর কাহিনী এ যন ：উদয়পৃর্রে
 দूर्বन। জয় পুর্রেন্ন রাজা জয়সিংহ কৃষ্ণকুমারীকে বিত্যের প্রস্তাব দেয়। অन্যদিকে মরুদেশের

 বিপচ্দ；সে কাকে দান করবে কন্যা？একজনকে দিলে আর্রেকজন আক্রমণ করবে রাজ্য। চারদিক থেকে আক্রান্ত হয় ভীমসিংহের দুর্বল র্রাজ্য উদ্যপ্র। রাজ্য়ক্ষান্র এক ভয়াবহ প্রক্তাব র্রাজাকে দেয় মভ্রী। তা হচ্ছে यদি কৃষ্木াকে হত্যা করা হয় তবে जার কোন্নে বিপদ थাকবে না। র্রাজা जাতে র্木াজি एয়। সেনাপতি বলেন্দ্রসিংহের ওপর্র ভান্র পড় কৃষ্ণকুমান্রীকে হত্যান্র। বলেন্দ্র হত্যা কব্মতে গির্যে নিজের जাবেগে ব্যর্ধ হয়；কিষ্ছ কৃষ্ষা निख্জ বুকে ত্নবারি বিক্ধ ক＇রে आज্যহত্যা কর্র। এ－কাহিনীকে এক বেদনাকরুণ র্রপ
 বিষাদময় পর্রিণতির দিকে। নিজ্জের্য जাগ্যের্র জন্যে বিদ্দুমাब দায়ী ছিলো না কৃষ্木া। মধুসৃদন
 পরিণতির মুধ্োমুধি দাঁড়াবে，তা নিয়তি ছাড়া আার কে বলতে পারে！তবে জমর্যা জার্র निয়তিতে বিশ্বাস কর্রি না। মধূসৃদন এর্রপরে লিণ্খেছিলেন আর্রেটি নাটক；নাম মায়াকানন （১৮ ৭8）। এটি বের হয় তাঁর মৃত্যুর পর্র।

মধূসৃদনের সাথ্থসাণ্থে একজন দুঃসাহসী প্রতিতাবান নাট্যকার জাসন বাঙনা নাটক্রে

 জন্মপ্রণ কর্রেন নদীয়া জেনার চৌবৈড়িয়া গামে। তাঁর পিতার নাম কাनাচাদ মিত্র। তাঁর

 বের্যোয় ১৮৮০－এ। প্রকাশের সাশ্থে সাथে এটি সাহিত্য এবং সমাজে জাগায় आলোড়ন। এটি এক বিপ্পবী র্রচনা। তখन বাঙनার आমম आমে নীলক্রদের অত্যাচার চ্রচে উঠেছিলো। নীলকরদের অত্যাচার তিনি ডুলে ধরেন এ－নাটকে। নাটকটি প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। ত্খন নাট্টে নাট্যকারের নাম ছিলো না，তিনি গোপন করেন নিজের নাম। এ－নাট্টে তিনি নীলকরূদ্র অত্যাচার্র একটি পর্রিবার্রের ধ্নংসের কাহিনী বলেন। সে－ পরিবারাি নবীনমধধবদের। দীনবব্ধু তীব্র आবেগ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর নাটকে। নাটক

হিশেবে এটি অসাধারণ হয়জো নয়, কিষ্ঠ̆ সামাজিক কারণে এট্টিকে অসাধারণ বলঢে হয়।
 नাট্টি একটি মহৎ সৃষ্টি। এটির ইःরেজি অনুবাদ কর্রেছিলেন পাঢ্রি नং এবং মষ্সৃদদন।
 পাগনা যুভ্ডে (১৮৬৬), নীলাবতী (১৮৬৭), জামাই বারিক (১৮৭২), ক্ম৷ে-কামিनী (১৮৭৩)। এ৫লোর মষ্যে সবচ্রে উল্ঘেথবোগ্য সষবার একাদশী। এ-নাটকে নিমচাদ নামক এক শিক্ষিত অথচ পতিত তরৃণণর বেদনাকে ছুলে ধরা হয়েছে। নিমচাদ্রের ম্জোজ

 অধिনাস ও বনবাস (১৮৬৭), প্রণয় পরীষা (১৮৬৯), সটী (১৮৭৩), হরিশচন্দ্র (১৮৭৫), ইত্যাদি নাটক। এ-সময়ে জাসেন आর্木া অন্নে নাট্যকার। তাঁদের মধ্যে মীর মশাররফ হোলেন লেપ্থে বসন্তকৃমাগী (১৮৭৩), अমিদার দর্পণ (১৮৭৩); মণিমাহন সরককার


উনিশশতর্কে লেষাংশে মঞ্চ আলোকিত কর্রেছিলেন অনেক নাট্যকার। তাঁরা সবাই
 নাট্যকারকে। তাঁরা জ্যোতিত্রিন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৪৯-১৯২৫], গিরিশচ্দ্র ঘোষ [১৮৪8-১৯১২], जমৃতनাन বসু [১৮৫৩-১৯২৯], দ্বিজেন্দ্রনাन র্বায় [১৮৬৩-১৯১৩], ষীর্রাদদ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ [১৮৬৪-১৯২৭|।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন নানা ৃণে শুণী; তীব্র দেশপ্রেমিক। তিনি রবীদ্দ্রনাথের বড়ো ভাই। রবীন্দ্রনাথের उপর জ্যোত্তির্দ্র্রনাথ্রে প্রजাব অনেক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গান গাইতেন, নাটক লিথতেন, দেশোদ্ধারের শপ্ন দেখতেন, বাঙালি জাতীয়তার বিকাশ সাধন করতত চাইতুন। তিনি রচনা করেছিলেন অনেকঞুলো নাটক ও প্রহসন। তাঁর রচনা ছিলো মঞ্চসফन। তিনি প্রথচম রচনা করেন একটি প্রহসন, নাম কিঞ্চিৎ জनযোগ (১৮৭২)। এটিত্তে তিনি বিদ্রপ কর্রেন নবব্র্রাষ্দদের অর্থাং তাদের, যান্গা ছিলো কেশবনন্দ্র সেনের
 অनीক্পকাশ মিথ্যে কথাকক শিপ্পকনায় পরিণত কর্রেহিেো। বেশ মজার বই এটি। তাঁর
 प্বপ্নময়ী (১৮৮২)। এছাড়া তিনি অনুবাদ কর্রেছিলেন অনেকেণো নাটক; ইংর্রেজি থেকে, ফ্যাশি থেকে, সংক্কৃত থেকে। ই?রেজি ও ফ্রাশি থেকে তিনি অন্মাদ কর্রেন রজতগিরি (১৩১০), হঠাৎ নবাব (১৮৮৪), দায়ে পড়ে দার্পহ (১৩০৯)। সংক্থৃত থেকে তিনি অনুবাদ কর্রেহিলেন অনেক নাট্। তা゙র কয়েকটি হচ্ছে অভিজ্ঞানশকৃন্তন, উত্তরচরিত. মানতীমাধব, ম্রারারাফস, মৃচ্ছকটিক।

গিরিশচ্দ্র হিলেন নট্ট ও নাট্যকার। তিনি লির্খেছিলেন প্চাত্ত্রটি নাট্ক; বাঙলাদেশে এতো নাটক आর কোেো নাট্যকার লেখেন নি। তাঁর নাটক শিপ্পমৃল্যে থুব উচ্চ নয়, তাঁর


 নাটক লিत্খেছিনেন সিরাজল্দীनা, মীরকাশিম, ছ্অপতি শিবাজি। অমৃত্নাল বসুও ছিলেন

नाल नील দীপাবनि ৮৫

অভ্নেতা ও नাট্যকার। তিনি অন্নেকুলো প্রহসন র্রচননা করেছেন । ঢাঁ্গ নাটক ও প্রহসন रচ্ছে शীরকচূর্ণ (১৮৭৫), তরুবালা (১২৯৭), চোরের উপর বাটপারি (১২৮৩), ডিসমিস,

 (১৮৯৭), ঢারাবাই (১৯০৩), প্রতাপসিংহ (১৯০৫), দ্র্গাদাস (১৯০৬), নृরজাহান (১৯০৮), बেবার পতन (১৯০৮), শাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রఆఆ (১৯১১)। চাঁ্র নাট্কে

 বিষ্যাত ঐতিহাসিক नাটক প্রতাপ-জদিত্য (১৯০৩), ও আनমগীন (১৯২১)। তিनि বিণেষ

 বাদ দিलে যা थাকে, তার্র শিম্মমূল্য چুবই কম।

## রবীন্দ্রনাথ : প্রতিদিনের সূর্য


 রবীন্দ্রনাধ ঠोকুর [১৮৬১-১৯৪১)। তিনি आমাদের জীবনে সারাা্ছণ आলো দিচ্ছেন। তিনি



 রবীদ্দ্রনাথ্রে কथা সহজ্জ অল্প কথায় বলা খুব কঠিন। তাঁর কथা ভলোভবে লিখতে হ'লে





ब্রবীন্দ্রনাथ হিলেন তাঁর পিতামাতার চহ্রুশ্গ সত্তান। বান্যকান থেকেই তিনি সাহিত্যে





 পার্রা। সে-বই দুটি ইচ্ছে জীবনন্যৃতি ও ছেনেবেলা। এ-বই দু’ঢিতে তিনি নিজের কথা ৮৬ लान नीन मीপाবनि
 গোপন কথ্থা তিনি গোপন ক'র্রে গেছেন, কেননা জামাদের্র সমাজ रচ্ছে গোপনীয়णার্র সমাজ। সব সত্য এथানে প্রকাশ কন্ধা याয় ना।

 जােে ছপা इহ়, সেট্রি নাম কবিকাহিনী। বইणि বের্রিয়েছিলো ১৮৭৮ অব্দে। তবে এটি

 जनেক বই, সব বইয়ের্র नाম आমিও জानि ना। তিनि लिप्थেছিলেন সব ব্রকমের नেখা :
 সমালোচনা, य্যর্চনা, जাষাত্ত্ ইত্যাদি সবকিছ্হ লিत্বেছেন তিनि। সবদিকেই তাঁর সার্থकতা সকলের্র চেয়ে বেশি। তাंत্র প্রতিতা জামাদেন্গ বিম্ময়। তিনি পৃথিবীী্গ এক প্রধান

 পাওয়া বেশ ভালো হয়েছে তাঁ্র ও বাঙনা সাহিত্যের্র জন্যে। নইলে হয়জো বাজালি বুমতে পারতো না তিনি কজো বড়ো কবি!




 इয় রবীন্ড্রজীবनी। এtि বিব্রাট বই; দেথলেই यদি ভয় नाগে, उবে পড়তত পার্রো

 জাनिয়ে দিष्शि।

## बदिजा













## <াব্যনাট্য গীতিনাট্য $\bullet$ নাটब প্রহসন

বাল্মীর্প্রিতিভা (১৮৮১), কালমৃগয়া (১৮৮২), মায়ার থেলা (১৮৮৮), রাজা ও রাণী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০), রুদ্রচ৩ (১৮৮১), প্রৃৃতির প্রতিশোষ (১b৮-8), নলিনী (১৮৮-8), গোড়ায় গলদ (১৮৯২), বৈকুর্ধের चাতা (১৮৯৭), হাস্যকৌपুক (১৯০৭), ব্যপ্কৗতুক (১৯০৭), শারלদাৎসব (১৯০৮), প্রায়িকত্ত (১৯০৯), রাজা (১৯১০), ডাক্ঘর (১৯১২), মালিनী (১৯১২), বিদায় जডিশাপ
 (১৯২२), বস্ত (১৯২৩), গৃহ্গবেশ (১৯২৫), চিরকুমার সভা (১৯২৬), শোభবোষ (১৯২৬), নটীর
 (১৯২৯), নবীन (১৯৩১), কানের যাজা (১৯৩২), চ৫ালিকা (১৯৩৩), চাসের দেশ (১৯৩৩), বাঁশরী (১৯৩৩), শ্রাবণগাপা (১৯৩৪), নৃত্যনাট্য চি্রাগ্গদা (১৯৩৬), চওলিঝা নৃতন্যাট্য (১৯৩৮), শ্যামা (১৯৩৯)

## উপनाग

কর্ণণা (অসমা৫, ১৮৭৭), বৌঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩), রার্জি (১৮৮৭), চোたের বালি (১৯০৩), নৌকাছুবি (১৯০৬), প্রজাপতির नির্বক (১৯০৪), গোরা (১৯১০), ঘরে বাইরর (১৯১৬), চছুরF (১৯১৬), ভোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯), দুইবোন (১৯৩৩), মালঞ্ট (১৯৩৪), চার অষ্যায় (১৯৩৪)।

## गब्र


 গब্পসল্প (১৯8১)।

## জ্রমণকাহিনী

 (১৯১৯), যাত্ীী (১৯০৮), রাসিয়ার চিঠি (১৯৩১), জাপানে পারস্যে (১৯৩৬), পৰে এ পষে প্রাষ্ভে (১৯৩৮), পఠের সষ্চয় (১৯৩৯)।

## ভাষা అ সাহ্যিসমােোচনা

সयाলোচনা (১৮৮৮), প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭), লোকসাহিত্য (১৯০৭), সাহিত্য (১৯০৭), जাখৃनिক
 বাংনাভাষা-পর্রিচয় (১৯৩৮), সাহিত্যের অ্বাপ (১৯৪৩)।

## গান

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫), গানের বহি ও বাল্যীক্পিত্রিভা (১৮৯৩), বাউল (১৯০৫), গীত্মিাল্য (১৯১৪), গীতানি (১৯১৪), শাপমোচন (১৯৩১), বৈকালী (১৯৫১), প্রবাহিণী (১৯৫২)।

## গ্রব\% : নানা রকমের্গ

বিবিষ প্রস্গ (১৮৮৩), রামরোইন রায় (১৮৮৫), আলোচনা (১৮৮৫), মষ্মী অভিষেব (১৮৯০),
 (১৯০৭), চারিত্রপৃজা (১৯০৭), রাজাপ্রজা (১৯০৮), সমূহ (১৯০৮), স্নদেশ (১৯০৮), সমাজ ৮৮ नाल नीল দীপাবनि

 শাষ্ভিনিকেতন (১৫-১৭ অংশ, ১৯১৬), সষ্কু (১৯১৬), কর্তার ইচ্ছায় কর্ম (১৯১৭), মানুষের \&র্ম

 বিকাশ (১৯৪১), শ্রৃতি (১৯৪১), पা্মপরিচয় (১৯৪৩), মহাখ্যা গাক্কী (১৯৪৮), বিশঢারতী (১৯৫১), यাত্তিনিকেতন ব্রশাচর্যাআম (১৯৫)), সমবায়নীতি (১৯৫৪), ইতিহাস (১৯৫৫), ভূদ্ধদেব (কর্যেকটি প্রবক্ক


निজেত্র জীবनকथ্য
জীবনশুঠি (১৯د২), দেনেবেলা (১৯৪০)।

## 今िठिপ元





## विবিধ द্রচनা

মহাষ্যাজি এ্যাড দি ভিপ্রেসড হিউম্যানেটি (১৯৩২), লিপিকা (১৯২২), চিঅলিপি (প্রধযি, ১৯৪০), চিबিলিপি (দ্রিতীয়টি, ১৯৫১)।

এছাড়াও তাঁর আরো কিছ్ রচনা রয়েছে। यদি তাঁর সব বইয়ের নাম জানতে ইচ্ছে হয়, उবে পুলিনবিহারী সেন রবীন্দ্রনাথের বইয়ের একটি তালিকা তৈরি করেছেন, সেটি দেথে নিও। ওপরে প্রতিটি বইয়ের নাম্মে পাশেব্থ বঙ্ধনীর ভেতরে যে-অক্শুলো দেয়া হয়েছে, তা বইক্ুলোর প্রথম প্রকাশের্গ অব্দ, লেখার্ন নয়।

## 

রবীদ্দ্রনাঞ্ণ नিষেছেন অনেক বই, কারো পক্ষে সবখুলো বইয়ের নাম মনে রাখা মুশকিন্ন। এতো রকমের বই আর এতো রকম্মে নাম দেণ্েে মাথা বিকন হয়ে যেতে চায়। রবীন্দ্রনাপ্থের বইশুলো দিয়েই গ’ড়ে তোলা यায় একটি বড়ো পাঠাগার। তিনি অজস্র বই লিথ্ছেছেন। হয়েছে তাঁ্র লেখাব্র অজস্র সংকলন। সংকলনগুলোতে বিভ্নি বই থেকে একই রকমের নেখা বাছাই ক’রে ছাপা হয়েছে। এর ফলে তাঁ্র বইশুলোর ভেত্র থেকে জন্যেছে आরো অনেক বই। রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রথম সংকলন বের হয়েছিলো অনেক আশে, তথন তার্র বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর। সেটা ১৮৯৬। এ-সংকলনে ছাপা হয়েছিলো তাঁর বিভিন্ন বইয়ের অনেকগুনো কবিতা। এটির নাম ছিলো কাবগ্াহাবলী। এরপরে इ'তে থাকে তাঁর লেখার অনেক অনেক সংকলন। সে-সব সংকলনের মধ্যে যেখুো খুব বিখ্যাত, তাদের্র কিছ্ন নামের কথা বনছি, কিছ্ পরিচয়ও দিচ্ছি।
[১] কাবभ্মহাবনী (১৮৯৬)। এটি তাঁর প্রথম কাব্যসংগ্গহ। এর মধ্যে তাঁর বিভিন্ন কাব্যের অনেক কবিতা মুদ্রিত হয়।



পারবো না। কেননা आাজ সে-সব বই বিশেষ প্রুলিত নয়। জাজকান সবাই জানে শে





 ১৯০৩-১৯০৪ অ<্দ।। এ-সংকলনে তাঁর কবিতা৫नোকে সাজানো হয়েছিলো কবিতার বিষয় হিশেবে। প্রতিটি বিভাগের এক একটি নাম ছিলো। ভেমন, যাত্রা, र্রদয় অর্নণ্ত, বিশ্ব, সোনার ত্্রী ইত্যাদি।
 অनেকঞুলো नাটক, ঊপन্যাস ও গল্প।

 সেটি "সঞ্চয়িত"। এ-বইটি आজকাল आান্গ দেষা यায় না।

 এরি প্রথম বের্র হয় ১৯৩১-এ।





 বই, थাকে উপन্যাস। জাজ পর্যশ্ত আটটশটি খল্ প্রকাশিত হয়েছে।

## ব্রবী দ্র্রনাধ্বের শেষ কবিতা

 বাঁচত্তে। অন্ত্রোপচার্রে বিছू জালে ১৯৪১-এর জুলাই মালের ৩০ তার্রিত্বে সকাল সাড়ে নটায় লেণেন তিনি তাঁর শেষ কবিতা। কবিতাটির অংশ :


 এই প্রবকন্া দিয়ে মহর্ভের্রে করেহ চিহিত,

তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।
बবীন্দ্রনাथ বিশ্ধাসী ছিলেন। তবে মৃত্যুর আলে ট'লে গিয়েছিলো কি তাঁর বিশ্যাস? বিশাস র্রাখা খুবই কঠিন, এমনকি রবীন্দ্রনাথ্র পক্ষও।

आমরা বিশশতকের অধিবাগী। জার একটি দশক কেটে গেলে আমরা পৌছোবো একুশশততক। বাঙলা সাহিত্যের ওক্র হয়েহিলো জাজ থেকে হাজার বছর্রেও বেশি জাগ।
 आর্রো অনেক শতক টিকে থাকবে বাঙ্া ভাযা ও সাহিত্য। র্রপ নেবে নতুন নতুন, হয়তো এমন ऊ্রপ নেবে, এমন হবে তার শোভা, या আজ ভাবতেও পাব্রছি না। গত এক হাজার্র বছরেও নিয়েছে নতুন নতুন ক্রপ। ছড়িয়েছে অতাবিত শোতা আর সৌর্দ্দय। এক হাজার বছর্রের দীর্ধ यাত্রায় কতো রকমের পথ তৈর্রি করেছে, বাঁক নিক্যেছে নানা ধর্রন্নে।
 বিশশতকে বাঙनা সাহিত্য হয়ে ওঠ নতুন ধর্রন্ের आােোত উজ্জ্qল। হয়ে ওঠ বিশশতকি
 কবিতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক সব এলাকায়ই বিশশতকে দেयা দেয় নতুন ঢেতনা, নতুন


 শতকেরে সাহিত্যে। একটি শতক কেটে গিয়ে যখন आসে आর্রেকটি শতক, তখন নববর্ষের মতো রাতাব্রাতি নতুন চেতনাত্র উন্যেষ-বিকাশ घটে नা। নতুন শতকের্র এক বা দু-দশক ४'রে জীবনে ও সাহিত্যে র্রাজত্ করতু থাকে পুর্রোনো শতকেরই চেতনা। তার্রপর এক সময় প্রতিক্রিয়া দেयা দেয় তার বিরুদ্দে। इয়তোবা দেশে বা বিশ্ধে ঘটে কোনো বড়ো घটना, या প্রবनভাবে आলোড়িত করে জীবনকে। তখन সাহিত্য ও শিক্পকनায় নতুন চেতনা অভিনব র্রপ ষ'র্রে দেষা দেয়। ইউর্রোপে উনিশশতকেক্র শেষ দিকেই উনিশশতকি চেতনার


 উनिশশতক্কের্র চেতনাই প্রকাশ পেতে থাকে। কার্রণ রবীন্দ্রনাथ তথন লিশে চলছিলেন তাঁর जসামান্য কবিতাখেলে। তখन্না ওই কবিতার বিকুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সময় आলে নি।

বিশশতক্কে দিতীয় দশবে, ১৯১৪-১৯১bতে, ঘটে মানুব্যের ইতিহাল্সে প্রথম সবচেয়ে বড়ো সংকট। ওই সংকটটে নাম প্রধ্ম মহাযুদ। ওই মহায়দ্ধে আমাদের দেশ পচিচের্র মঢো জড়িয়ে পড়ে নি; কিন্তু তার উতাপ থেকে দূরেও थাকতে পার্রে নি আমাদের দেশ, জীবन ও সাহিত্য। প্রথম মহাযুদ্ধ ইউর্রোপকে বদলে দেয়। বদল ঘটে ইউরোপীয় চেতনার। अবিশ্বাস, হুাত্তি, অমানবিকতা, নৈরাশ্য প্রত্তি ইউর্রেপীয় সাহিত্যে নানাजাবে প্রকাশ পের্যে সৃষ্টি কর্রে নতুন সাহিত্য। आধুলিক সাহিত্।। বাঙनা সাহিত্যেও তার প্রতাব পড়ে; এবং বিকশিত হয় বিশশতককের জাধুনিক সাহিত। তবে তার জন্যে জামাদের প্রায় आড়াই দশক অপেক্ষ করতে হর্যেছিলো। বলা যায়, বাঙলা সাহিত্যে বিশশতক এসেছিলো বিশশতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাকি। প্রথর্ম এসেছিলো কবিতায়, যাকে বলি আধূनिক
 आলোকমাनা।

বিশশতকের্র প্রথম দু-দশকে রবীদ্দ্রনাথ नিत্থ চলছিলেন তাঁর চন্ধিশোত্র বয়স্রে আর্র্য কবিতাবनि। তাঁর কবিতার রো্যান্টিক বন্যায় ত্থন প্লাবিত পাঠকের্র চিত। এ-সময় বের্গ হয় णाँর নৈবেদ্য (১৯০১). ঝেয়া (১৯০৬), শি৫ (১৯০৯), गীতাজলি (১৯১০),
 চেতनায় তা উनिশশতকেরই। জীবনের প্রथমার্ধে বে-সব বোধবিশাসাবেগ অহ্হরিত হয়েছিলো তাঁর মনোলোকে, এ-সময়ে তাই পুপ্পিত হর্যে উঠছিলো তাঁ্র কবিতায় । ওই সব भू<্প্র মৃন ছিলো উনিশশতকে। তथন দেখা দিল্যেছিলেন একগোত্র তরুণ কবি, यौंরা ছিনেন পুরোপুর্রি রবীদ্দ্রানুসারী। उই কবিদের কেউকেউ কিহूবিছ্ম চমৎকার কবিতা
 সত্যেন্দ্রনাথ দত |১৮৮২-১৯২২। । তিনি প্রদর লিণ্থেছিলেন, হালকা ছন্দের যাদ সৃষ্টি ক'র্রে

 কাব্য बেণু ও নীণা (১৯০৬), হোমিিখা (১৯০৭), কুহ ও কেকা (১৯১২), অভ-আাবীন
 কবিতা। 'কাজना-দিদি’ নাম্মর একটি বেদনাকাত্র কবিতার জন্যে তিনি প্রিয় হয়ে আছেন। ঢাঁর বাব্য হচ্ছে রেথা (১৯১০), অপরাজিত (১৯১৩), নাগককশর (১৯১৭)। ক্যুদরজজন মন্মিক [১৮৮২-১৯৭০] निৰ্যেছিলেন পন্মীপ্রেমের কবিতা। তাঁর কাব] উজানী (১৯১১), বনতুলসী (১৯১১), বনম/্নিকা (১৯১৮), রজনীগ্া (১৯২১)। তাঁরা ছিলেন রবীन्দ্দপ্রजাবিত। বूদ্ধদেব বসু তাদদর সম্বc্ধে বলেছছন মে তাদদর পক্ষ অনিবার্য ছিলো রবীন্দ্রনাথ্রের অনুকরণ, এবং অসস্টব ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। তাঁরা কবিতায় এমন
 নেই। এ-কবির্যা পুড়েছেন রবীন্দ্রজাঔনে।

ওই সময়ে রবীদ্দ্রপ্রजাব থেকে বেরিত্যে আসা কঠিন ছিলো। বেরিয়ে যে আসতে হবে,


 [১৮৮৮-১৯৫২], यতীদ্দ্রনাথ সেন৩丹 [১৮৮৭-১৯৫৪], उ কাজী নজরুन ইসनाম [১৮৯৯-১৯৭৬]। মোহিতলালের কাব্যগ্ণন্থ হচ্ছে ম্বপন-পসাগী (১৯২২), বিম্মরণী (১৯২৭), ম্মর-গরল (১৯৩৬)। যতীন্দ্রনাথ্ের কাব্য হচ্ছে মরীচিচা (১৯২৩). মরুনিষা (১৯২৭), মরুম্মায়া (১৯৩০)।

কবি रिশেবে কাজী নজরুল ইসলাম অত্যत্ত বিব্যাত। ‘িদ্রোহী কবি’ উপাधिটি তার নামের সাথ্থে জড়িয়ে গেছে। তবে তিনি ত্যু বিদ্রোইী ছিলেন না। বিদ্দোহের্র বিপধ্রীত आবেগও রয়েছে তাঁ্র কবিতায়। তাঁর কবিতায় তারুণ্যের আবেগ প্রকাশ পেয়েছে 丬ুব; आর প্রেকের কবিতায় প্রকাশ পো়েছে কৈলোরিকিক কাত্রত। তাঁत च্যাতির মূলে সামাজিক-
 (১৩৩০), जাগার গান (১৩৩১), পুবের হাওয়া (১৩৩২), বিষ্ষে বাঁশী (১৩৩১), ছায়ানটঁ (১৩৩০)। নজরুল একজন মহাপদ্যকার।

कर लाल नीन দীপাবলি

জসীমউদদীনও [১৯০৩-১৯৭৬] ভিন্ন ধরনেনর কবিতা नিদ্খেছিলেন। পঞ্মীর জীবন ও
 কুসूদ্রজ্রन মন্নিকের প্রভাব আছে তার ওপর। তাঁ্র কাব্য হচ্ছে রাখালী (১৯২৭), নকস্সী কাথার মার্ঠ (১৩৩৬), বানুচর (১৩৩৭), সোজনবাদিয়ার घাট্ (১৯৩৩)।

বিশশতকের্র ঢৃতীয় দশকক্র মাঝামাবি দেখা দেয় জাধুনিক কবিতা। এ-কবিতার মধ্যদিঢ়েই বিশশতক প্রবেশ কর্র বাৎनা সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ্থর কবিতার পর জাখূনিক কবিতায়ই প্রকৃত অভিনব সৃষ্টি বাঙना সাহিত্যে। মৃল্যবাनও বটে। এরচেয়ে মৃन্যবাन आর

 বিশ্ময়কর শোতা। বিশশতকের প্রাণ ধরা পড়েছে এ-কবিতায়। এর আলের্গ কবিতা প’ড়ে বুঝজত, जন্তত তার जর্থ বুঝ্েে উঠতে পার্রে বে-কোন্নো সাধারণ শিকিত বাঙালি। কিন্হ একবিতা তাঁদদর কাছে মনে হবে দূরূহ-দূর্রোধ্য। এর आগের কবিতা প্রধানত রোম্যাन্টিক; কারণ তঋন প্রাধান্য বিষ্ঠার ক'রে ছিলেন রবীীদ্দ্রনাथ। ওই কবিতায় শ্দষ্ণেো কঠিন নয়, डাবও দूক্रহ নয়। জধিকাং্শ কবিতায়ই প্রকাশ পের্যেছে এমন বক্ত্যা, यার মোটাযূটি সারাংশ কর্রা কঠিন নয়। ওই সমষ্ঠ কবিতায় বাজাनिর প্রथাগত আবেগ, স্বপ্ন, সুখদুঃঃ, কাত্রতা ও বিশ্যাস প্রকাশ পের্যেছে। কিত্ֵू জাধूनिক কবিতা ঢার পুর্রোপুরি বিপর্রীত। একবিতায় বদলে যায় ভাব, বদলে যায় ভাযা। বিশ্ধাস, শাভ্ভি, সুন্দ্র, কন্যাণ প্রजৃতিন কथা বাঙলা কবিতায় বড়়া বেশি বলা হয়েছে। जাষুনিক কবিরা বাদ দেन সে-সব জিনিশ।
 কর্রেন তার্র সুন্দর-অসুদ্দর চিब। তারা ক্লাত্তির কথ্ধা বলেন, जবিশ্ধালের কথ্থা বলেন, निরাশার কথ্থ বলেन। তाँরা বলেন ব্যক্তিগত य্র্রণ ও ননঃসলেরে কथা, প্রকাশ কর্রেন বিভিন্ন র্রকম্মের কামनाবাসना। এসय কथा বলেন এক ভিन्न ধরন্নে বাঙना ভামায়। সে-जাया জটিল, দूর্রহ। ছन्म বদণে দেন; এবং হদ্দের বদলে কবিতা লেখেন গদ্যে। কবিতায় তাঁরা থচিত কর্রেন মননশীनত। বাঙनা जামার আগের্র কবির্যা আবেগকেই কবিতা ভাবতেন।
 শिকিষিত কবি। नতুন কবিতা সৃষ্টিন জন্যে তারা ছूট্টেছেন বিদেশি কবিতা থেকে কবিতায়। ইংর্রজি, ফ্রাশি, জর্यন কবিতা থেকে তাঁরা সং্গহহ কর্রেছেন প্রেরণা; এবং জ্ঞানের বিভ্ন্ন শাধা থেকে শিধেছেন তারা অনেক কিছ্৷। ম্বাভাবিক প্রতিভা ও অধীত জানের মিলনে সৃষ্টি रয়েছে তাঁদদর কবিতা।
 রবীদ্দ্রনাথ্থর পর তাঁ্রাই বাঙনা ভাষার প্রधাन কবি। তাঁা হচ্ছেন বুদ্ধদhব বস
 দে [১৯০৯-১৯৮২] ও অমিয় চক্রবর্তী [১৯০১-১৯৮৬]। এ-পॉচজন কবি মিলে সৃ⿸্টি কর্রেন বাঙनা जামায় जাধূनिক কবিज।। ধ্রেন্ন্দ্র মিত্রও [১৯০৪-১৯৮-9] সাহাय্য কর্রেছিলেন आધূनिক কবিতার বিকাশে; কিন্দ তিনি চেতনাহ দিক দিত্যে পিছিফ্যে পড়েন। তাই পুরোপুরি
 ভূমিকা পালন করেছিলোো কয়েকটি সাহিত্রপপ্রিক। এর মাঝ্小 দূটি - কন্লোन (১৯২৩), ও কাनি-কনম (১৯২৬), বেরোতো ক্লকাতা থেকে; এবং একটি - প্রগতি (১৯২৭)
 কর্রেছিলো একটি কবিতপত্রিক। নাম কবিতা (১৯৩৫)। বুদদেব বসু হিলেন কবিতান



 आবেগ; চ্যাগ কর্রেছেনেন রবীদ্দ্রনাথ্থে ভামা ৩ ছদ্দ। নতুন্নে বিকাশ হয় পুর্রোনো


 বিশের দশকের্র দ্রিতীয়ার্ধে হয়েছে জাূুনিক বাৎনা কবিতার সৃচ্না; জার ত্রিশের দশকে ঘটেছে তার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা।

বুদ্ধদেব বসুর কথা ভাবলে রবীদ্দ্রনাথকে মনে পড়ে। প্রতিভার বিচির্রমম্পিতায় রবীন্দ্রনাঝই তাঁর ডুলনা। তিনি কবি, उপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, অনুবাদক,
 তিनि, उরে প্রধান পুরোহিত। কবিতা সম্পাদনা ক'রে, जাধুনিক কবি ও কবিতার পক্ষে
 रয়ে आােন। তিনি आצুনিক কবিদের মধ্য্য সবচেয়ে গীতিময় ও আবেগপ্রবণ; এবং

 কবিঢা (১৯৩৭), দয়মন্তী (১৯৪৩), শীতের প্রার্থনা : বসন্ত্রর উত্তর (১৯৫৫), বে-জাঁধার आালার অধিক (১৯৫৮), মরচচ-পড়া পেরেরের গান (১৯৬৬), স্বাগতবিদায় ও অন্যান্য কবিত (১৯৭১)। অনুবাদ করেছিলেন তিनि বোদলেয়ার, হোন্ডার্লিन, র্যাইনের্র মার্রিয়া त্রিলকে ও আরো কয়েকজন কবির কবিতা। শান্न বোদলেয়ার : ভাঁর কবিতা (১১৬১),

 সাহিতচ্চ্চ (১৩৬১) आধ্ধূনিক কবিতার চমৎকার जায্য। दूদ্ধদেব বসু সাহিত্যকে, বিশেষ


ঢু তো কিছू ডালো মেনেছি সংসারে, জেনেছি দেবতারা বৃ-
ভ্যেহহ ফ'লে ওঠে সোনালি ধান জার সোনার সত্ান মায্যের কোলে,
এবং অগ্নি ও জলের মিতালিতে অমৃত্থাদ পায় অন্ন।
বन ঢো, বোন, কবে आবার মধুমণী গাজীর বাঁট হবে উচ্ছল?

ব্যাז্র ছাতা কবে সাজাবে পৃপ্বীরে? ডাকবে উদ্মাসে দর্দুর?
শিশিরবিক্দুর आদর্রে ড্রপুর মুলবে আভিনায় কুমড়ো?
 তরহ্পিনী নাট্টে।



 आজকাল র্ববীদ্দ্রনাশ্থে কথাt্রেকে প্রশংসা হিশেবেই ধরা হয়ে থাকে। आসনে জীবনানণ্দের্র


 জ্রান্তি, বিষাদ, হতাশা প্রতৃতি তাঁ্র কবিতায় সোনার টুকরোর মজো সুন্দর্য হর়ে আছে। তার্র কবিতা অত্তর্গত আলোড়ন্ন্র কবিত। বাঙলার অতীত ৩ বর্তমান প্রাৃৃতিক শোভা তাঁत কবিতায়ই जপজ্রপ হর্যে ফুটে উঠঠছে। কোমলতা তাঁর কবিতার বড়ো বৈশিষ্য;; তবে

 रतো। কिस्शू সম্প্রুত তাঁর কয়েকটি অপ্রকাথিত ও অজ্ঞাত উপন্যাস পাওয়া গেছে। ওই®লোও র্চচনা হিশেবে জসামান্য। ত্রিশের দশকে এখলো বেরোেে তিনি একজন প্রধান

 (১৩৩৪), ধৃসর পাধুলিপি (১৩৪৩), বনनতা সেন (১৩৪৯), মহাপৃথিবী (১৩৫১), সাতটি ঢারার তিমিন (১৩৫৫), র্রপসী বাংনা (১৯৫৭), বেলা অবেলা কানবেলা (১৯৬১)। ঢাঁর
 একটি কবিতার जং্শ :

> চার্রিদিক্েে নুত্যে প'ড়ে ফলেছে ফ্সল,
> তাদের্র স্তনের থেকে ফেঁঁটা-ঝ্সেঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল;
> প্রচ্র শস্যের গদ্ধ থেকে-থেকে আসিতেছে ভেসে
> পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা জামাদের ভাঁড়ারের দেশে!
> শরীর এলায্সে आসে এইখানে ফমন্ত ধানের মতো ক'রে
> বেই রোদ একবার এসে ৩ষ্ চ'দে যায় চাঁহার ঠোটের চুমো ধ'রে
> অাহ্রাদের অবসাদে ভ'রে আসে আমার শরীর, চারিদিকে ছায়া-রোদ-খুদ-কুঁড়ো-কার্তিকের ভিড়;
> চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিপ্ধ কান, পাড়াগার্র গায় আজ লেগে আছে র্রপশালি-ধানভানা র্দপসীর শরীর্রের ঘ্রাণ।

কবিতাটির নাম ‘অবসরের গান’। কবিতাটি আছে ষৃসর পাধ্রিলিপিত। এটি একটি বিশ্ময়কর কবিতা; কবিতাটি পড়ার সময় মনে হয় পৃথিবীতে এক পরম কাব্যিক সময় এসেছিলো, এবং সে-সময়টির ঝৌাজ পেয়ে জীবননান্দ তার সদ্যবহার করেছিলেন প্রাণ ভ'রে।

সুধীন্দ্রনাণ্ধ দত্ত, কারো কারো মতে, আধুনিক কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আবেগ ও মননশীলতার এক অসামান্য মিख্রণ তাঁর কবিতা। आপাতদৃট্টিত সুধীন্দ্রনাণ্ব আধুনিকদের

 অর্ধ বুব্রে ওঠাই কঠিন তাঁন কবিতার; এবং সেষেলোতে তিনি প্রকাশ করেছেন ভে-जাব, जা



 কর্রতেন অনুপ্রের্রণায়। বাঙनার অধিবাংশ কবি সাধারণত ম্বভাবকবি, সুধীদ্র্রনাथ পব্রিহার করেছিলেন ম্বভাবকরিত্। তাই তাঁর কবিতা দুக্রহ ব'লে মনে হয়। কবিতা ছাড়া তাঁর দूঢি







এबদা এমনই বাদলपেষের রাাচ্-
 লে এলে, সহসা হাত রের্খেিিল হাভে, চেয়েছিন মুব্ে সহজ্যিয়া অনুরাগ। সে-দিনও এयনই ফস্সলবিলাসী হাওয়া মেতেছিন তার চিব্রের্রে পাকা খান্:
অनाদি यूপের यত চাওয়া, यত পাও্যা

 ড্ব করেছিল সাতটি জমরাব্ী; এবটি নিদেষ দাড়়াল সরনী জুড়ে, थाমিল কালের চির্রচ্ষল গতি;
একটি পণেন্র অমিত প্রপল্ভতা মর্ত্যে জনিল ধ্রৃবঢারকারে 4'ত্র;
এবটি শ্থৃতির মানুধী দুর্বনতা
প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিল অকাতর্রে।


 अবিশ্শাস, জটিলত।। মানসস্রমণ চनেছ్ তাঁর দেশেদেশে, घুর্রেছেন তিনি দর্শন থেকে দর্শনে। তাঁ্র কবিতার ম্বাদ পাওয়ার জন্যে বাইরের তীব্র জগৎడে ডুলে ছুকতে হয় তেত্রে.
 কাব্র্গ্ रচ্ছে ঋসড়া (১৩৪৫), এক্মুঠা (১৩৪৬), মাजिর দস্যাन (১৩৪৯), অভিঅ্ঞানবসন্ত (১৩৫০), দৃরयানী (১৩৫১), পারাপার (১৩৬০), घরে ফেরার দিन. হারানো जर्কিড। তাঁর প্রবकগ্ম হচ্ছ সাম্প্রতিক। बে-কবিতাট্রিন্গ জন্যে তিনি বিশাসী ব’নে বিষ্যাত, जার অংশ

মেলাবেন তিनि ब্ৰোড়ো হাওয়া জার পোড়ো বাড়িটার @ ভাঙা দরজটা बেनाढেন।
 जাকাनে जাधनে তৃষ্ণায় মাঠे खাणা, মাब़ी-द্রকুরের জিড দিভ্যে ধেত চাট, — বন্যার জল, ত্বু ねরে জল, প্রলয কাঁদনে ডাসে ধরাতম্মেनাবেন।

 থেকে পৃক্তিতে, স্তবক থেকে স্তবকে এপোনোর সময় তিনি অনেক সময় যুক্তিকে করেছেন









 (১৯৮২)। তান্র প্রবক্ধের বই হচ্ছে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ (১৯৫২), এলোমেলো জীবন
 जनूमिত গ্ছছ্রে নাম এनিজটের কবিতা (১৯৫০)। তাঁর কবিতার কল্যেকটি ষ্তবক :

> সোনালি হসিির ঝরনা Cোমার ఆষ্ঠাধর্র।
> প্রাণহুহ্গ অত্গে एড়ায় চপন মায়া।

> शাनকা হসিির জীবনে কি এनো ফস্সলের কান?
> এই তবে ভোরবেন

> হে ভৃমিশায়িনী শিউলি! আর কি কোনো সাד্ত্নন নেই?

> রজनीগক্ধা দিয্যেছিলে সেই রাত্, আজো তো সে কোটে দেখ্-
> মদির অধীর রাত্তে তন্বী ফুল-
> রজনীগধ্ধা, বিরাগ জানে না সে কি?

এ-স্তবকখচ্ছ নেয়া হয়েছে চোরাবালি কাব্যের ‘ক্রেসিডা’ নামক কবিতা থেকে। এটি এক অতুলनীয় জটিন-সুন্দর্র কবিতা।

আধুনিক কবিতার সৃচনার পর কেটে গেছে ছ-দশক। প্রথম মহান আধূনিকদের পর দেখা দিয়েছেন দশকে দশকে নতুন নতুন आধুনিকেরা; এবং বাঙলা आধূনিক কবিতাকে

 কবিতা निশেছেন তিনি। তাঁর কাব্গ্গ্্ছ ক্য়কটি কবিতা (১৯৩৭), গ্গহণ ও অন্যান্য কবিতা (১৯৪০), তিনপুরুষ (১৯88)। সমর সেনের কবিতা নামক একটি সগ্রহহ তাঁ্র প্রায় সব কবিতা পাওয়া यায়। আরেকজন কবিন্গ নাম বলা দর্রকার, তবে তিনি ঠিক আধুনিক নন। তাঁর নাম সুকাস্ত ভউাচার্য [১৯২৬-১৯৪৭]। মাত্র এককশ বছর বয়সে লোকান্তরিত হল্রেছিলেন সুকান্ত। বাঙলার অকালমৃত কবিদের মষ্যে তিনি সবচেয়ে প্রতিভাবান। বাঙলা ভাষায় মার্কসীয় ধারার শ্রেষ্ঠ কবি সুকান্ত। চাঁত কাব্যগ্গ্ছ ছাড়পত্র (১৩৫৫), পৃর্বাভাস (১৩৫৫), घু নেই (১৩৫৫)। জাধুনিক কবিতার এখন শেষ পর্যায় চলছে। এখন অনেক কবিই আবার হয়ে উঠছেন অনাধুনিক।

বিশশতকের কথাসাহিত্য-গল্প ও উপন্যাস-যে নতুন হবে, বিশশতকের বাস্তুব ও শ্বপ্নকে প্রকাশ করবে, ঢাতে কোনো সক্দেহ নেই। এ-শত্তেে ঔপন্যাসিকেরা, গল্পকারেরা নতুন নতুন প্রশ্ন তুলেছেন, জীবনকে দেथার চেষ্টা করেছেন নতুন চোথে। উপন্যাস তাই চ'ঢে গেছছ র্ড় অশীন বাস্তবে; আবার প্রবেশ করেছে অবঢেতনে। ষর্না পড়েছে বিচিত্র কামনা বাসনা; এবং অনেক নিষিদ্ধ কথা প্রকাশ করেছে অবনীলায়। বাঙলা উপন্যাসে ছজন ब্রেষ্ঠ পুরুষের মধ্যে রয়েছেন দু-জন চট্টোপাধ্যায় (বক্কিমচন্দ্র [১৮O৮-১৮৯৪], শরৎচন্দ্র [১৮৭৬-১৯৩৮]), তিনজন বন্দ্যোপাধ্যায় (তারাশঙ্কর [১৮৯৮-১৯৭১], বিভৃত্তিষূণ [১৮৯৪-১৯৫০], মানিক [১৯০৮-১৯৫৬] ও একজন ঠাকুর্র (রবীন্দ্রনাथ [১৮৬১-১৯8১])। চাঁদের পাঁচজনই বিশশতকের। তাঁরা ছাড়াও রয়েছেন কয়েকজন শুরুত্বপৃর্ণ ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার। তাঁৰ্রা সবাই মিলে বিশশতকের কথাসাহিত্যকে জীবনের মতো ব্যাপক ক'র্রে ঢুলেছেন। Bপরের কয়েকজন ছাড়া উল্লেথযোগ্য যাঁদের নাম, তাঁরা इচ্ছেন প্রভাতকুমার মুষ্বোপাধ্যায় [১৮৭৩-১৯৩২], নরেশচন্দ্র সেনতুপ্ত [১৮৮২-১৯৬৪], জগদীশচন্দ্র [১ণ্ত [১৮৬-১৯৫৭], প্রেমেন্দ্র মিত্র [১৯০৪-১৯৮৭], বুদ্ধদেব বসু [১৯০৮-১৯৭৪], অচ্চ্ত্যকুমার সেনঙঙ্ঠ [১৯০৩-১৯০৬], ধূর্জটিপ্রসাদ মুঠোপাধ্যায় [১৮৯৪-১৯৬১], বনফুল [১৮৯৯-১৯৭৯], সতীনাথ ভাদূড়ী [১৯০৬-১৯৬৫], সৈয়দ ওয়াनীউল্মাহ [১৯২২-১৯৭১]।

৯৮ लाल नीল দीপাবলि
 ब्ख⿱亠凶禸
 অংশ গভীরতাবে চিত্রিত করেছেন ঢাঁর উপন্যাসে। ঢাঁর উপন্যাসের ভাষাও অনবদ্য। তিনি জनপ্রিয় ওপন্যাসিক নন，পাঠকের্র চিত্তবিনোদনের জন্যে তিনি উপন্যাস র্রচন্ন করেন नि।




 বাঙना উপन্যাসের आধুनिক যুগ। কয়েকটি নতুন জিনিশ দেथা দেয় এ－উপन্যাসে।



 （১৯১৬），চছুন্র（১৯১৬），ব্যাগাব্যাগ（১৯২৯），শেষের কবিতা（১৯২৯），দুইববান （১৯৩৩），মালঋ（১৯৩৪），চার অধ্যায়（১৯৩৪）। বাঙनান্ন জীবन，রাজनীতি，

 করে नि।



 প্রধান ঐপন্যাসিক্দের এবজন। তিनि বাঙালির आবেগল্রোতকে भুলে দিয়েছিলেন；এবং आবেলে ভেসে গিক্যেছিলো পাঠকেরা। তিনি সবকিছ্ম দেখতেন হুদক়্ের যুক্ত্ন্ন্ন সাহায্যে，
 সামনে，সেওলোকে দিয়েছিছেনেন মহিমা। দাঁড়িয়েছিলেন সামাজিক অনেক র্রীতিनीতির

 শেঔলো এক্সময় বাঙালির প্রাত্যহিক পাঠ্যপুষ্তকে পরিণত হয়েছিলো। তাঁর প্রধান
 （চান্রপর্ব，১৯১৭，১৯১৮，১৯২৭，১৯৩৩），দखা（১৯১৮），গৃ২দাহ（১৯২০），পপ্থন দাবী （১৯২৬）। এছাড়া জছছ পরিনীত（১৯১৪），বিরাজ বৌ（১৯য৪），চন্দ্রনাধ（১৯১৬）， দেলা－পাওনা（১৯২৩），বিপ্রদাস（১৯৩৫），লেষ প্রশ্ন（১৯৩১）। শরেচন্দ্রের থেকে বয়দে


































 वाधना भारिण।




যুগ’ই বলা হয়। আধুনিকত্তার পক্ষে ছিলো আর্রো দূটি পত্রিকা ：ঢাকার্র প্রগতি（১৯২৭）， जার কলকাতার কালি－কনম（১৯২৬）। এ－পভ্রিকাঔলো，বিলেষ ক＇ত্র কল্মোন ছিলো
 অভিজ্ঞण পুরোনোদের কাছে মর্মাত্তিক। বষ্তিন্ন সত্য তাঁরা প্রকাশ কর়তে খ্রু করনেন， যখन भৃরোনোরা ব্যু গৃহের্র সাজানো সত্য নিয়ে। লেখক্দের অতিজ্ঞে এ－সাহিত্য সৃষ্টিতে সাহাयা করেহিলো সন্দেহ নেই। কিষ্দু তার্রা অনুপ্রের্রণা পেল্যেছিলেন পচিম থেকে। পচিকে ঝ্রেয়েড－এর ত্জু মানুষকে দেখছে নতুনতবে। জোলা，গোক্কি，হামসুন，বোয়ার，আর্রো অनেক ১পন্যাসিক উদৃघাটন কর্রেছেন জীবনের অবস্তর। সে－ষ্যর সুন্দর নয়，শোতন নয়， শ্বচ্তিকর নয়। आমাদের তত্রণ ওপন্যাসিকেরাও সাধনা שর্র ক্রলেন অবস্তর উপস্হাপন্নর। বদলে গেলো উপন্যাস।

নতুনদ̆র পুর্রোধt হর্েে দেখা দেন নর্রেশচ্দ্র সেন৩৫। তিনি ছিলেন এক সাড়াজাপান্না মানুষ। ハ্যে－দিকেই গেজ্ছে，সে－দিকেই जৃমিকস্প দেখা দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যানল্যের आইনের অধ্যাপক ছিলেন，ডট্টরেট উপাধি ছিলো；কিন্দ্র প্রথাপত ছিলেন না তিनि। ছিলেন প্রথাবিরোধী। आজকাन তিনি অনেকটা বিশৃত। তিনি কামना ও অপরাষকে তার উপন্যাসের প্রধান বিষয় ক＇রে হুলেছিলেন। তাঁর উপন্যাস হচ্ছে ৫ভা（১৯২০）， জগুসংক্কার（১৯২০），শাঙ্তি（১৯২১），সর্বহারা（১৯২৯），অভ্য়ের বিয়ে（১৯৩১）， বিপর্যयয। শৈनজান্দ মূঙ্খেপাধ্যায়［১৯০০－১৯৭৬］সাড়া জাগিফ্যেছিলেন তাঁর উপন্যাদে，
 याয় তাঁत भা্লে। লেখক হিশেবে তিনি অত্তন্ত গৌণ；তবে বাঙলা গদ্লের বাত্তবতার সীমাকে
 （১৩৩০），ब্যোল－凶ানা（১৩৩২），মহাयুদ্ধুর ইতিহাস（১৩৩৩），পৃর্ণচ্ছেদ（১৩৩৬）।
 মানুম ইত্রপ্রাণীমাब। তাঁর উপ্যাস অসাম সিকার্থ（১৯২৯），নঘুঞুু（১৯৩১），গতিহারা জহ্বী（১৯৩৫），দूলালनর দোলা（১৯৩১）।

বিশশতকের বিধ্যাত ঔ্ৰন্যাসিক্দের একজন বিতৃত্তিষণ বন্দ্যেপাধ্যায়। তিনি

 रচ্ছে পাের পাচানী（১৯২৯），জপরাজিত（১৯৩২），জারণ্যক（১৩৪৫），বিপিনের সংসার （১৩৪৮），আদর্শ হ্ন্দ্ হোটেন（১৩৪৭），দেবयান（১৩৫১）। অनেকের্ম মতে আষূনিক
 অমিদারেরো श্থান পেয়েছে তাঁর উপন্যালে। তাঁর উপন্যাসেও চেবে পড়ে মহাকাব্যিক বিষ্থৃতি। তার বিধ্যাত উপন্যাস হচ্ছে ধার্রীদ্দবতা（১৯৩৯），গণদেবতা（১৯৪২），পঞ্জ্রাম （১৯৪৩），राসুলী বাঁকের উপক্サ（১৯৪৭），কবি（১৯৪৭），নাগিনীকন্যার কাহিনী （১৯৫））। আমাদের অতি－প্রশःসিত ওপন্যাসিকদ্দর একজন মানিক বন্দ্যাপাধ্যায়। जाँর आসন নাম প্ররোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বিতিন্ন রকম তত্ত্ব অবনষ্ কর্রেছেন তিনি উপन্যাসে। তাই তাঁর উপन্যাস অन्যाন্যের থেকে কিছूটা জটিলও। মনের গোপন কামনাবাসনা থেকে c্রেণীসश্রাম র্রপ পেক্যেছে তাঁর উপন্যালে। তাঁর বিথ্যাত উপন্যাস হচ্ছে

দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), পুহ্রননাচ্র ইতিকथা (১৯৩৬), প্জানদীর মাকি (১৯৩৬), শ/ইরতনী (১৯৪০), চহুক্কোণ (১৯৪৮)।
 जनाজन বুদ্দদেব বসু। প্রেনেম্দ্র মিত্র বস্তির জীবন্নের কাহিনী লিচ্বে সাড়া জাগির্যেছিলেন। পাক (১৯২৬) তাঁর সাড়াজাগান্নে উপন্যাস। তাঁর জার্রো উপন্যাস হচ্ছে মিছিন (১৯৩৩),

 থেকে বেশি জোর দিয়েছেন মনোঘটনার ওপর। তিनি অন্তর্গপ্তে অপন্যাসিক। তাঁর উপন্যাস হচ্ছে সাড়া (১৯৩০), বযদিন ফৃটল ক্মল (১৯৩৩), ষৃসর গোধৃলি (১৯৩৩), তিথিডোর (১৯৪৯), ब্যীলিনাथ (১৯৫২), রাত্ডর বৃধ্টি (১৯৬১)। বनফুল ছিলেন শ্বেষপ্রবণ। ঢাँন্গ উপন্যাস হচ্ছে মৃগয়া (১৯৪০), জभম (১৩৫০), झাবর (১৩৫৮)।

 यতোটা সাড়া জাগিক্যেছিলেন তিনি, ততোটা ওরুত্তপ্রুর্ণ উপন্যাস অবশ্য তিনি निখতে
 (১৯৩০), নবनীणা (১৩৪৩), প্রথম ক্দম ফুল (১৯৬৩)।
 কর্রেছিলেন রবীদ্দ্রনাথ। তিনিই घটিয্যেছিলেন এর বিকাশ। মানু<্যের জীবন ও প্রকৃতি নিয়ে


 তিনটি অてে। বিশশতকের প্রধান ঔপন্যাসিকের্রাও জীবনের বিচ্ভি দিক নিয়ে লিত্থেছেন






 মढো উপাখ্যান উপহার দিত্রেছে। প্রভাত্কুমার মুখোপাধ্যায প্রহর গল্প লিখেছেন। তাঁর


 ‘র্রেজিং রিপোর্ট' নাম্ম অঁন্র একটি গ/্প বের্রোয়; এবং তীব্র সাড়া জাগায়। তারাশক্র,

 (১৯৩৮), বেদেনী (১৯৪০), নাডী ও নাগিনী, ইমারত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গష্পগ্থন্হ د०२ नान नील দीপाবलि

অতসী মামী (১৯৩৫), প্রাটৈত্হিহসিক (১৯৩৭), সরীসৃপ (১৯৩৯), আজ কাল পরতর গল্ল (১৯৪৬), ছোটবকুলপুররর যাতী (১৯8৯)। বিভৃতিভৃষণ বন্দ্যেপাধ্যায়ের গद্গগ্প্్ মেঘমল্লার (১৩৩৮), মৌরীফুল (১৩৩৯), ক্ন্নর দল (১৩৪৫)। বুদ্ধদেব বসুর গক্পগ্রন্থ रচ্ছে অভিনয় অভ্লিয় নয় ও অন্যান্য গফ্প (১৯৩০), এরা ওরা এবং আররা অনেকে (১৯৩২), ঘরেতে ভ্রমর এলো (১৯৩৫)। তাঁর গল্পের একটি চমৎকার সংকলনের নাম ভাসো আমার ভেলা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগ্গন্থ পঞ্টশর (১৩৩৬), বেনামী বন্দর (১৩৩৭), মৃত্তিকা (১৯৩২)।

বিশশতকের দুজ্জন অতুলনীয় গদ্যশিল্পীর কথা মনে পড়ে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৭১-১৯৫১] ও প্রমণ চৌধুরী [১৮৬৮-১৯৪৬]। দুজনই রবীन्দ্রনাথের আখ্মীয়; এবং বিশশতকের দূই প্রধান বাঙানি, ও প্রতিভা। ঢাঁরা কবিতা বা গল্প বা টপন্যাস সৃষ্টি ক’রে প্রধান হন नি । তাঁর্যা গল্প লিছেছেন, প্রবж্ধ निখেছেন। কিষ্তু তাঁরা অমর হয়ে आছেন তাঁमের অनन্য গদ্যশিল্পের জন্যে। অবनীন্দ্রনাথ মানে গদ্য, প্রমঞ্থ চৌধুরী মানে গদ্য। বিস্ময়ক্র্র গদ্য। অবনীন্দ্রনাথ আধুনিক কালের একজন প্রধান চিত্জকর। ছবি আঁকতে আককত্র তিনি প্রবেশ করেছিলেন সাহিত্যে; এবং সাহিত্যে এঁকে গেছেন চিত্রের পর চিত্র। তাঁর গল্প, বক্তব্য ইত্যাদির প্রাণ यেনো তাঁর্র ভাষা। ১৮৯৫-এ বেরোয় অবনীন্দ্রনাতের ক্ষীরের গুত্র ও শকুন্তলা। র্রপকথার রূপে ভ'রে আছে বই দুটি। তাঁর অন্যান্য বই বাংলার ব্রত (১৯০৯), রাজকাহিনী (১৯০৯), ভূত্পপ্নীর দেশ (১৩২২), খাতাঞ্চির খাতা (১৩২৩), সাল্যার ফুল্ককি (১৯৪৭). ব্ড়ো আংলা (১৩৪১), বাদেশ্বরী শিল্পপ্রবষ্ধাবলী (১৯৪১), ঘররায়া (১৩৪৮), জোড়াসাঁকোর ধারর (১৩৫১), আপন কথা (১৩৫৩)। বিস্ময়কর এসব বই। কৈশোরেই এশুলোর অধিকাংশ প'ড়ে ফেললে জীবন সোনায় ভ'রে উঠতে পারে।
 বীরবল। সবুজপ্র নামে একটি প্রভাবশালী পত্রিকা সম্পাদনা তুরু করেন তিনি ১৯১8 অব্দে। এটিতে তিনি চলতি ভাষাকে সাহিত্যের বাহন হিশেবে ব্যবহারের আন্দোলন শ্রু করেন। সফল হন। তবে শুষু চলতিরীতির প্রবক্তা হিশেবে নয়, অনন্য গদ্যরীতির জন্যে অবিস্মরণীয় প্রমথ চৌধুরী। তিনি গল্প লিখেছেন, কবিতাও লিথেছেন; কিন্ত্ বাঙলা সাহ্তিত্য তাঁর অমূन्य অবদান তাঁর প্রবঞ্ধাবনি। সনেট- প্টাশৎ (১৯১৩), ও পদ-চারণ (১৯১৯) তাঁর
 হয়েছে তাঁর প্রবন্ধ। অনন্য তাঁর গদ্য।

নাটকে বাঙ্লা সাহিত্য গরিব। উনিশশতকের দ্বিতীয় অংশে বেশ কত়়কজন বেশ বড়ো নাট্যকার দেঈা দিয়েছিলেন। বিশশতকে কি তেমন দেখা দিয়েছে? মনে হয় দেয় নি। মभুসৃদন অলীক কুনাট্যের কथ্ধা বলেছ্ছিলেন। রাঢ়ের বগে এখনো লোকজন তাতে মজে। বাঙ্াার জীবনে বোধহয় নাট্যগণ নেই, নাটকীয়তা থাকলেও। নাটক রচিত হয় মঞ্ণস্থ इওয়ার জন্যে। মক্চে সফन হওয়া নাটকের একটা বড়ো 勺ुণ। তরে মক্ঞে সফল হ'লেই নাটক টৎকৃষ্ট হয় না। বরং মণ্ণে সফল হ"তে গিয়েই ব্যর্থ হয় বাঙ্ার অধিকাংশ নাটক। বাঙ্লা ভাষায় नেখা অধিকাংশ মঞ্চসयল্ল নাটক সাহিত্য হিশেবে নিকৃষ্ট। বিশশতকে নাটকের ক্ষেত্রে খুব বড়ো প্রতিভা বেশি চোঝে পড়ে না। বিশশতকে রবীন্দ্রনাথই শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। ডাঁর নাটক অবশ্য জীবনচ্ত্রণ নয়, ভাবচিত্রণ। কিন্ত্র তাঁর নাটক সাহিত্যসৃষ্টি হিশেবে অসামান্য ব'লে উৎকৃষ্ট নাটক হিশেবে গণ্য। বেশ পরে বুদ্ধদেব বসু এমন উন্নত

সাহিত্যিক নাটক লিখেছেন। এ ছাড়া সাহিত্যিক ওণে আর কারো নাটক বিশেষ সমৃদ্ধ নয়।
রবীন্দ্রনাপ প্রচুর নাটক, কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য লিখেছেন। এঔনোর সবই কবির शাতের লেখা। গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, সাংকেতিক-র্রপক নাটকে তিনি অनন্য। তাঁর নাট্যসাহিত্যে রয়েছে বাল্লীকিপ্রতিভা (১২৮৭), কানমৃগয়া (১২৮৯), প্রকৃতির প্রতিন্যাধ (১২৯১), মায়ার খেলা (১২৯৫), বিসর্জন (১২৯৬), মালিনী (১৩০৩), রাজা (১৩১৭), অচলায়তন (১৩১৮), ডাকঘর (১৩১৮), इুক্তধারা (১৩২৯), রক্তকরীী (১৩৩১), চিরকুমার সভা (১৩৩২), বসন্ত (১৩৩৩), নটীর পূজা (১৩৩৩), কালের যাণ্রা (১৩৩৯), চাসের দেশ (১৩৪০), চ্ণালিকা (১৩৪০), বাঁশরী (১৩৪০), চিত্রাझদা (১৩৪২)। বিশশতকে আরো অনেকে নাটক লিঢেছেন; কিন্ত্র তাঁদের বড়ো নাট্যকার বলা যায় না। তবে দু-একজনের দু-একটি নাটক উল্মেখযোগ্য। যেমন, মন্মথ্থ রাত্য়র কারাগার, বিজন ঊট্টাচার্যের নবান্ন (১৯৪8)। ষাটের দশকে বুদ্ধদেব বসু লেথেন কয়েকটি অতুলনীয় কাব্যনাটক। তাঁর তপন্মী ও ঢরभিনী, কলকাতার ইলেক্ট্যা কাব্যশণে অসামান্য।

বিশশতক কেটে যাওয়ার আর বাকি নেই। বিশশতকের সাহিত্যের কথ্থা বললাম খুব সংক্ষেপে। বলেছি ত্যু বিশশতকের প্রথম অর্ধেকের কথা। দ্বিতীয় ভাগের কথা কিজ্ছুই বলিनि। এ-সময়েও জन्म निয়েছেন অনেক বড়ো কবি ও ঔপন্যাসিক। তবে এ-শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝিি যে-আধুনিক সাহিত্যের উদ্টব হয়েছিলো, তাই এ-শতকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। দ্বিতীয় ভাগে অতো বড়ো কেউ জন্মান নি। তাঁদের প্রতিভা ছিলো; কালের আনুকৃল্যও পেয়েছিলেন তাঁরা। তাই সৃষ্টি কর্রতে পেরেছিলেন এমন সাহিত্য, यা ধারণ করেছে আधুনিক কালের চেতনা। ওই চেতনা ভিন্ন উনিশশতকের চেত্নার থেকে। আগামী শতকে দেখা দেবে নতুন চেতনা। হয়তো তার আভাস দেখা দেবে বিশশতকের শেষ দশকেই। তা হয়তো বহুবর্ণের দীপাবলি হয়ে দেখা দেবে একুশশতকের প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে। চিরকাল জ্বলবে বাঙলা সাহিত্যের লাল নীল দীপাবলি।

## 4"BDeBooks


(3) www.BDeBooks.com
(1) FB.com/BDeBooksCom



[^0]:    38 लाल নীन দौপাবनि

[^1]:    8b मान नील मीপाবलि

