
घglle
者


ఆ! ~WWI

## 

# আচার-বিচার-সংস্কার 

## নৃসিংহপ্রসাদ ভাদূড়ী

তাভিযান পাবলিশার্স

## আরষ্ভে কর্মণাং বিপ্রঃ

बই বইটা লেখার কোনো প্রয়োब্রী ছিল না, আब্রকের দিনে আচার-
 এবश তা কখনఆই এই কার্রেে নয় যে, নবমীতে লাউ খাওয়া নিয়ে बামার বড়ো চিষ্তা আজ్, কিংবা একাদশী ব্রত পালন করে কোনো মদুর ম্বর্গে অক্ষয় গতি নিভ্যেও বড়ো ভাবনা আছে আমার। এই প্রবধ্ধ লেখার পিছনে আমার যে সামান্য ভাবনাইহ ছিল, তা একেবারেই बামাদের সামাজ্জিক ব্যবহারের নিদান খুঁজ্র বার করা। বিশেষত আজও बम্রাশন, বিবাহ এবং শ্রাদ্ধকার্য হচ্ছে। आমি ভাবলাম — এతলো निক্রেই আমি বেশি আলোচনা করুব এবং তা এবাদ বিশদ্ভাবেই করুব। সৌ্যড়ো এবটা প্রবক্ধের পরিসর চিত্তা করার পর আমার হাত্ এই পর্বচের মৃষিক-প্রসব ঘটল। আসলে তখন আনন্দবাজারের পুজ্োসংখ্যার তাড়না তৈরি হচ্ছিল, সেখানে জায়গা এত ছিল না বে, লেখাটিকে গবেষক-জনোচিত গঙ্ভীর বিস্তারে সাষ্রিয়ে দেব। ভেবেছিলাম, পরে


মুখ্থে এত জটিল এবং সমাচ্ডরাল কর্ম্মে বাপৃৃত হয়ে উঠেছে বে, কিছু আর করা গেল না। না পরিমার্জন, না পরিবর্ধন।

তবু জানিয়ে রাথि, ইচ্ছেটা এখনও চলে যায়নি। কেননা মানুষের এই প্রচীন বিশ্পাসশলি শ্বুমাত্র কতখলি বিচ্ছিম কুসংস্কারের ওপর গড়ে ఆঠঠনি। এળুলোর মধ্যে आমি কোনো ‘সায়েন্'’ থুজতে যাব না,
 সভ্যতার ‘উর্ধ্বমূল অধষশাখ’ বটবৃব্ষটির একটা অন্যতর বিল্লেষণ তৈরি করে। আমি হয়তো সময় পেলেই আবার৫ বসব প্রবন্ধিকের তপস্যায়। অনেক কিছু আমার মধ্যে তৈরি হয়েই আছে, বেঙলি এই সময়ের মধ্যে গ্রহ্তিত করতে পারলাম না। ভবিষ্যতে বর্তমান প্রকাশক যদি অতিগভ্ভীর না হয়ে ওঠ্ঠন, তাহলে বর্তমান লেখাটিকে আপনাদ্রর মনেেগ্রাহ করে সাষ্রিয়ে দিতে পারব। আমার সহৃদয় পাঠক্ৰলের অনষ্ত কৃপা আমার ఆপর আছ్, তাদের ইচ্ছে থাকলে হয়ত্তেঞ্রামারఆ ইচ্ছে তীব্রতর হবে। এই গ্রছের দ্বিতীয় প্রবষ্ধটি আমার্ৰি বি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির একটা বিদ্দৎসভায় পড়তে হয়েছিল।
 করতে পারিনি। এত অশ্ষমতা সভ্ভেe অভিযান পাবলিশার্সের মারুফ আমার অঙ্ষমতার দায় নিজে গ্রহণ করে এই প্রবঙ্ধ প্রকাশ করহে। ফব্ধর ওরও মभল করুন, আমারఆ মগল বিষান করুন। আমার লেখা প্রকাশনার ব্যাপারে আমার ছাত্র-ছাত্রীরা এবং ছাত্রপ্রতিম্মো অনেক সাহায্য করে। তাদের মধ্যে অধ্যাপিকা তাপসী মু েোপাধ্যায়, সীমাষ্ত তহঠাকুরতত, সুচ্চতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলোমা মুথোপাধ্যায় এবং অन্যান্যদ্দর মধ্যে আমার त্রীও অনেক সাহায্য করেছেন। এদের সকলের সুম্থ জীবন কামনা করি।

नृসिएएश्र্সাদ ভাদূড়ী

# আমার আচার-প্রিয় প্রগতিবাদী <br> পিতা-ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণামাচ্চে 

আচার-বিচার-সংশ্কার ১১

নামক্রণ निद्ध्रमণ অমब্যাশন চড়াকরণ
কर्गবেষ টभनয়़न खियाश
সমাজ, ব্যবহার এবং আমাদের আতিমু্ন ৭৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## আচার-বিচার-সংস্কার

অब এই বিশশ শতাব্দীর শেষ পাদ্র এসে, একবিশ শতাব্দীর সু-উন্নত, যষ্যসভ্যতার সমষ্ত সুখস্পপ্শ পেতে পেতে সত্যিই এই লেখায় প্রবৃ区 হওয়া आমার উচিত ছিল না। সতিকথथা বলতে কী, মুর্ব বা পখিত কোনো ব্যজ্কেকে आলোচ্য এই সংস্কারণলির প্রতি সশ্রক্ধ হ৫য়ার জন্য বা তাতে প্রবৃষ করার অन্যও অই প্রবক্ষের উদ্দ্যেগ ন্য। उবে অকারণে কার্যপ্রবৃষ্ভি ঘটে না বলে এই লেখার উল্দেশ্যও বাজ করা প্রয়োজন বনে মনে করি। অবশ্য তার
 সংশিপ্ত উম্মেখ করতে চই।
 লেশেই ছিলেে এবং কার্यসুচ্র কেমিস্ট্রির অধ্যাপক - আমাকে এনে বনলেন — আমার ছেলেটি এক মার্कিন-রমনীকে বিख্যে করেছে। দুজনের মধ্যে র্স হয়েছে - आমার পুত্র একবার চার্চ যাবে এবহ खिস্ত্রীয় মতে ঢাচ্টে বিয়েও করবে। आবার অनা দিকে সে ভারতীয় মতে বৈদিক মত্র উচ্চারণ করেఆ কিছু অনুళ্ঠান করত্ত চায়। মেশ্যেটি ত মেনে নিতে রাজি। आপনি দু-চারটি মন্ত্র आমাকে বলুন এবং তার মানে® বলুন। তবে হাঁ মশাই, আপনি তেমন কোনো মজ্রের কথা বনবেন না, यাতে ক্রীলোকের

> দুনিয়ার পাকক এক হఆ! নZuww.amarboi.com ~
 ভারতীয় ভাবধারায় বিবাহ্থ খুব आগ্রহী । কাজেই আমাদের প্রাচীনন্রथাখলি যাত নষ্ঞাজ্রনকাবে উপস্মাপিত না হয, সেটা আমাদ্রে দেখতে হবে। आমি অবাক হর্যে ভদ্রলোককে জ্জিজ্মাসা করनাম — आমাদের প্রচীন বৈবাহিক-্রথার মধ্যে आপনি মানহানি ষটানোর মতো কী লেখলেন,
 না, বিয়েরে সময় মেয়ের বাবা হবু জামাইয়ের ছঁটুতে হাত রেcে ওটাকে পাঁ়ে ধরাই বলে মশাই — তারপর বলেন, আমার মেয়েকে

 বিক্দ্যে मिয়েছেন নিজ্ধেকে? आমি তাই বলि, এ-সব অংশ বাদ দিয়ে আপনি ভালো ভালো বিছু বেদ-মষ্ষ্র আমাকে বলুন, যেণলো আমি আগেও খনেছি। সেঙুো বেশ রোমাল্টিক মশাই!

आমি প্রতিবাদ করলাম না। आবার্ষুক্রলামও। বननাম — आপনি যে অপমানের উদাহরণাঢ দিলেন, ब্বেুু উদাহরণটা আপনার আগে আরো
 তেমনি আছেন অতিপ্রগতিশীীनা বিশ্ধবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা এবং তিনি ভালোরক্ম সং্প্ণৃ জানেন। ত্বু প্রগতিশীল হতে হবে বলেই সাধারণ্যে তিনি এইভাবেই প্রচার করেন। আর আপনি মে বলনেন - বেদের
 आপনি রোমাল্টিকতা খুঁজে পাবেন। ভদ্রলোক বললেন — সেটাও তো आপনি निজ্জের মজো করে ব্যাখ্যা করছ্ন। आমি বনनাম - বটেছ তে।। ব্যাখাই তো সব মশাই। বাখ্যার মাধ্যমেই তো বিশেষ বব্ট্র প্রতিপষ্তি হয়, आপনি কিংবা সেই প্রগত্তিীীলা অধ্যাপিকা বনছেন বলেই অথবা
 অनाणা-লক্巾ণও প্রতিপাদ্তিত इয় না।

অनক্ণণ, অनাथা-লক্ষণ ইত্যাদি শব্ ৩নে ভদ্রলোক একদু घাবড়ে

গেনেন। उর্কের সুযোগ বুঝো আমি বনলাম — আচ্হা, শ্রের্ধের সময়ে आপনি বৃষোৎসর্গের মষ্র্র তনেছেন কষনো? ভদ্রমোক নেতিবাচক মাथা নাড়ন্ে আমি বলनাম — גাদ্ধকানে বৃষোৎসর্গের সময় যে বামুনগুশ্রোহিতের উস্দেশ্যে অই দান করা হয় তাকে आসনে বসিত্যে সম্মান ক্্মার সময় যে মষ্ণ্র পড়া হয়, কন্ন্যা-পিতা হবু জামাইয্রের উস্দেশ্যে৩ ৫ই এবই মষ্ত্র পড়েন। বাপাপারট বুঝলেন কিছू? ভদ্রলোক বললেন — আপনি তো আক্কের বামুন আর বিয়ের জামইকে এক করে দিনেন, এক করে मिजেন দাত্যা বৃষ আর দাতব্যা কন্যাকেও। आমি বললুম — ঠিক এমন उকই প্রাভ্ঞমানিনীরাও করেন। কিষ্ট आসল কथা কী खানেন, মষ্র্রকর্তাদের পৃষ্টিটা বামুন আর জামাইয়ের একप্ববোষনে নয় অথবা নয় বৃষ এবং ক্যাযার একত্ব-্রতিপাদনে। একত্টা কোথায় জানেন ? একত্বটা হন দানের মর্মচোষণার মধ্যে। ক্ন্যা-পিতা কন্যাদান করজেন, মৃতপিতৃক পুত্র বামুনকে গোরু দান করছেন — দूই ঘটনার পাত্র প্থীক, পরিবেশ পৃথক, দাতব্য বষ্টু পৃথক। কিত্ট দুটি घটনার একप্ড মিन কোথায়? দানের মধ্যে। সেকালের দিনের দানক্রিয়ার মর্যাদাআর মর্ম বুঝলেই আপনার এই মন্ত্রের খতি বির্গপতা থাকবে না।

ভদ্রনোক আমার কथা ত্তে অধিকUর শশ্রুষু হলেন। আমি বলनাম — আপনি দান কিংবা সম্প্রদান মানে জানেন? বলनেন — কেন্ন জানব ন।! আমার এতটা আছে গরিব-দুঃখীকে একটু দিলাম — এই আর কী। आমি বলनूম — आমার মুখ্যু ঠাকুমা-দিमिমাও या বুঝতেন, आপनि অধ্যাপক হয়েও তা বোঝেননি। তিনি বললেন — কী রকম, কী রকম? বनলাম — খেয়ান করে দেখুন। তাঁরা যथন ভিж্ষা দিতেন, তথন ছোট্ট ধালায় বা বাটিতে দু-মুষ্টি চান সাब্জাতেন, এই চালের ওপরে একটি আনু অथবা একটু আনাজ। তারপর সেই বাটি বা থালা সযত্নে ডান হাতে ধরে đা হাতটি ডান হাতের ডানায় ঠেকিক্যে — যেন দুহাতে দিচ্ছেন এইভাবে — ভিঋারির ঝোনায় উপুড় করে দিতেন। দানপ্রাণ্ত ভিখারি কপালে হাত ঠেকিয়ে কৃতজ্ঞতা জানালে, দাত্রী মহিনাও কপালে হাত ঠেকিয়ে নিজের

आख্ঘগরিমা নঘু করে দিতেন। এখন যদি বমেন - আমাদের ঠাকুমাদিদিমারা ভিঋারির উস্দেশ্যে প্রতিনমম্কার জানিয়ে আমাদের মর্যাদা নষ্ঠ করেছেন, তাতে যুজির বাধা হবে কিছू?

ভদ্রন্েোক কেমন যেন একটু চুপ করে গেলেন। आমি বললুম — যে ভাবে যে কেতায় এই সামান্য দানইুকু সম্পম হত, তার একটা পরম্পরা আছে এবং সেই পরম্পরা নেমে আসছে উপনিষদের কাল থেকে, অথচ আমাদের মা-ঠাকুমারা যে খীবনে উপনিষদ পড়েছেন বা বুঝেছেন তা কিষ্ঞ্ নয়। কিস্ত্ পরম্পরাক্রমে সে বিদ্যা টাঁদের আ丬্মস্থ হয়েছিল। কেমন করে হয়েছিল তাও বনি। দান করতে হবে কী ভাবে, তার সবচেয়ে পুরনো প্রथাটি বলেছে তৈজ্টিরীয় উপনিষদ। বলেছে - শ্রিয়া দেয়ম্ - त्रী মানে বাংনায় অপর্রংশে ছিরি অর্থাৎ দান করার মধ্যে যেন ছিরি-ছাদ্দ থাকে। खেनিয়ে-ছড়িয়ে, ছूঁড়ে ফেনে নয়, সেই দানের মধ্যে যেন সৌন্দর্য


 অহমিকা এবং আষ্য়চেতনতা ন্টiقêই লাঘব করে দান করতে হবে। তৃতীয়
 প্রতি সম্পুর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে দিতে হবে। আর যদি অশ্রদ্ধা পাকে, তবে উপনিষদ পরিষ্কার নিষেধ করে দিয়েছে - অশ্রস্ধয়া অদেয়়ম — অর্ধাৎ শ্রদ্ধা না থাকলে দ্ত না, সেও অনেক ভানো, কিষ্ভ দিতে যদি হয়, তবে ওই সৌন্দর্য, অহমিকাহীনতা এবং শ্রদ্ধা এই তিনটিই থাকা দরকার।

দেখুন, উপনিষদের এই শ্রী, క্রী এবং শ্রদ্ধা — এই তিনরিই যেমন আমাদের ঠাকুমা-দিদিমাদের সামান্য তখ্থুল-দানের মধ্যেও পরম্পরাক্রমম आপনিই নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেটা যে কন্যাদান অথবা শ্রাদ্ধবানীন কোনো দানে আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে, এইটাই তো স্বাভাবিক। লঙ্ষ্য করে দেখুন, ব্যাকরণ বা নৈয়ায়িকদের ভাষ্যে দান কাকে বনে? দান হন নিজ্রের স্বত্ব বা অধিকার নষ্ঠ করে অন্যের স্বত্ব বা অধিকার উৎপাদন

बศ।। बামাদের প্রাীী পিতামহেরা দানের মর্ম এইভাবে বুকতেন বলেই
 घচে। বাড়িতে ঠাকুরপুজ্জে হলে — ঠাকুরকে সিংহাসন্নে বসিয়ে তাঁকে

 बह আচরণে की इয়? দেবতার তুষ্ঠি উৎপাদন হয়। এই তুষ্ঠি উৎপাদনের ध্রর্যেजন की? দেবতার উদ্দেশ্যে সख্রদ্ধ ব্যক্তি দান-মান দেবেন, তার অना পুর্বাহেই তাকে প্রষ্ঠু করা — এই প্রয়োজন।
 बन्गা-পিতা দান-গ্রইীতাকে মান দেন আগে। ওই একই আচার সেই বামুন্নে c্ৰের্রে, বেখানে মৃতপিতৃক পুত্র আদ্ধে বৃষোৎসর্গ করার জন্য দান্রহীতা বাयूनকে মান फেन। मानের পৃর্বে এই মান এবং ডুষ্টিসাখনের ম<্যে को
 এষানে তার ঢেছারা কেমন? একই ঢেক্রীরা কন্যাদান এবং বৃষ্োৎসর্গে। यেমন ক্ন্যাদাতা পিতা হবু-জামাই্কে বরাসনে বসিয়ে প্রথমে সংপ্কৃতে বলেন — आপনি ভালো ক<রে বসেছি - সাধু অহম্ आসে ক্যাদাত বলবেন - आপनাকে যथাব্বি অর্চনা করত্ চাই। बামাই বনলেন — করুন্ন অর্টনা — उं অর্জয়। এবারে সেই পা冋-অর্ঘ্য, ফ্ল-মুল, মালা, বস্শ্র অলংকার তাম্মুল দিয়ে জামাইকে বরূ করবেন কন্যার পিতা। কন্না দান করার আগে কন্নার পিতা এবার নযুন বরের জনন-দেশে হাত দিয়ে রেথে ক্ন্যার ব্যাপারে নিজের অহমিকা, अধিকার, স্বত্র বিসর্জন দিয়ে সনब্জ শ্রীময়তায় একাষ্ত আপন কন্যার ওপর নবাগত পুরষের স্বত্ব উৎপাদন করে বলেন — এই দান গ্রহণের জন্য আপনার যথোচিত অর্চনা করে আপনাকে বর হিসাবে বরণ করাছি




आপনি থেকে তুমিতে নেমে আসেন সজ্গে সগ্গে। মুশ্শে বনেন — তাহনে এ বার বিবাহ-কর্ম అক্ক করজো। বর বলেন - আমার ষ্যান অনুসারে
 এবার ত্রু হন।

এতদ্মণ একনাগাড়ে বলার পর আমাব্র একটু সংকোচ হল। ভप্রनোককে বলनাম - की বুঝলেন? मেখनাম ভদ্রন্লোকটি আর বেশি কथा বলनেন না। ৫ু বললেন - এ ভাবে ব্যাথ্যা করলে অবশ্য ঠিক পায়ে ধরে বিয়ে দ্তেয়ার মজো কিছ্র বোঝায় না বটে। তবে এখনকার দিনে এভাবে কেউ বুঝবে বনেে মনে হয় না। আমি বললাম — একেবারে ঠিক কथা। এভাবে কেউ বুঝবে না, আর শত-শত মানুষকে বুঝিয়ে এটা সপ্রমাণ করার তুক্রু দায্যিত্ও আমার ওপর কেউ ন্যশ্ত করেন নি। তবে একটা কথা - आধুনিক দৃষ্টিতে এঔলিকে আপনারা সংস্কার বলতে পারেন, কুসংস্কার বলতে পারেন, এমনক্কীর্পীি মানবারও কোনো

 শতাব্দীর পরিশীলিত এবং তश্ৰি্শিত প্রগতিশীন চেতনা দিয়ে এখনকার সমাজ্রের যুক্তিবুক্ধি এবং ক্টঁত্কখুি তখনকার সমাজ্জের ওপর চাপিয়ে দেবেন না। आমাमের পৃর্ব-পিতামহ পৃর্বজরা বে বিচারে এবং যে বুদ্ধিতে এক একটি সংস্কার মেনেছেন, সেটা তাদের সমজের ভাবনা, আচার এবং মানসলোকেই নিহিত। অত্এব সেটাকে বুঝডে হবে খানিকটা প্রাচীন বৃদ্ধের প্রতি সমবেদনার দৃষ্টি নিয়ে এবং তাদের ভাবনালোক মাথায় রেথেই। তা নাহনে পদে পদে অবিচার ঘটবে প্রাচীন সেই পিতামহের ওপর — यে পিতামহ পক্ককেশে পক্কশ্শঝ্তে হাত বুনাতে বুনাতে সহাস্যে এই অত্যাখুনিক বর্তমান কানের নাডিটিকে কোনে নিয়ে বসে আছেন, আর মাঝে মাঝেই বলছেন - আমাদের কালে এ-সব অন্যরকম ছিল বাপু। ডোমরা যতই দোষ ধরো, আমাদের কানই ভালো ছিন। আপনি কি এই বৃক্ধের ఆপর রাগ করতে পারেন?

আমাদের আরও কিছু যুক্তি-তর্ক আছে এই প্রবক্ধের পৃর্বাময় (বাঝাবার জনা। বোধহ়, ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোনো দেশ নেই, বেখানে চিন হাজার বছর আগের কোনো বিবাহ-সময়ে বে মষ্র পড়া হত, এখনও সেই মহ্র্ই পড়া হয় বিয়ের সময়। মד্র্রের মান নাই বুঝলাম, তাৎপর্য নাই <ূঝলাম, মడ্রের বিনিয়োগ-উপযোগও না হয় নাই বুবলাম, তবু হাজার शাজার মানুষ এখনও সেই মক্র-সহযোপে বিবাহ করেন। পুরোইিত মষ্ত্র বলেন, আমরাও বলি। মজ্র্রে বিশ্ধাস নই থাকুক, ত্বু মভ্র্রা বলা চাই। একইভাবে দেখুন, একটি বাচ্চার ছয়-কি-সাত মাস বয়স হল আর অমনি আমরা ধুম-ধাম মক্র-পুরোহিত সহবোগে মুথে-ভাত বা অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করি। বুদ্ধিজীবী প্রগতিশীলর্দের অজ্ম গালাগালি সত্গেও এখনও হাজার शজার বাড়িতে উপনয়নের ব্যবস্থা হয়। আর আ্রানুষ্ঠান এখনও সর্বজনীন। आমি অনেক তথাকথিত প্রগতিশীলদ্রের মৈাখিি বাগাড়ম্বর
 উপায়ে জাত মিनिয়ে বিয়ে করা এব\% কifl पूটৌই টাঁরা অনেক সময়েই করেঞ্রীক্ন, অবশ্য তার জনাও তাঁদের সুयूজ্তিকুফ্টির অভাব হয় ন্রে

আমার ৫ধ্রু জিख্sাস্য হ্ֵী — এই বে, এথনও তিনটি-চারটি বৃহত্তর সস্ক্পার আমরা সামাজিক জীবনে মেনে চলি - এর পিছনে যুক্তি-বুদ্ধি অথবা অनেক ক্কেত্রে প্রগাঢ় কেনো বিপ্ধাসও বে আহে - তা আমার মনে হয় না। তবে বেটা আছে, সেটা হল চিরষ্ঠন সংপ্কার, পিত্পিতামহ্রম্ নেমে আসা কতখলি অভ্যস রীতি-নীতি-পদ্ধতি। তার মধ্যে পারল্লেকিক মাহম্মের বোধ এতלুকুও বোখহয় এখন অবশিষ্ট নেই, তবে যে মাহাষ্যাট্মকু আছে ত এক সুবিশাল প্রাচীন বট্ববক্কের ঝুরির মতো আমাদের বর্তমান সমাজের এখানে ওখানে গ্রোথিত হয়ে রয়েছে। आমাদ্দর সামাজিক পরিমণেে এই সং্ক্কারুলির কোনো ধর্মীয় তাৎপর্য এখন খুব বড় হয়ে ওঠঠ না, কিষ্ট সংপ্কারণলি যেহেছু আমাদের প্রজেকের জীবনে এথন সামাधিক উৎসবের চিছে র্রপাজ্তরিত, তই সেই সেখনির সামাधিক

তাৎপর্য আছে বটে, কিস্তু সাংস্কারিক তাৎপর্য একেবারেই হারিয়ে গেছে। কিষ্তু আমার এই প্রবক্ধের উদ্দেশ্য সেই সাংস্কারিক তাৎপর্যের উজ্জাগরণ মোটেই নয়, বরঞ্চ এ হল এক অন্বেষণ - যে অন্বেষণ आমাদের অতিপ্রাচীন পিতামহদের একাষ্ত আপন ভাবনা লোকে নিয়ে যাবে সকন্নকে, অথবা এই অন্বেষণ আমদের বুঝিয়ে দেবে — আমরা আজকে যা আচরণ করছি অথবা যা করছি না — তা আসলে মূলে কী ছিল এবং কোন্ সমাজ-চেতনার মধ্যে সেই সংস্কারগুলি তৈরি হয়েছিল। আরও বুঝিয়ে দেবে — আমদের সেকালের পিতামহরা যে সব আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্মকে জীবনের অগ্গ বলে ভাবতেন, তার অনেকগুলিই কেন কালের যাত্রাপথে মাঝখানেই স্তব্ধ হয়ে গেল, আর কেনই বা মাত্র তিনটি-চারটি ক্রিয়াকর্ম এমনভাবে দৃঢ़-প্রোথিত হয়ে রইল যা আজও একভাবে বা অন্যভাবে আমরা মেনে নিই, অথবা না মানতে পারলে অস্বস্তি বোধ করি।
 হয়তো এই তিনটি মুখ্য শক্দের সগ্গেই আপনারা সুপরিচিত এবং অন্য ক্রিয়াকর্মলুলি যেমন গর্ভাধান, চৃড়াকরণ ইত্যাদির সম্যক পরিচয় আপনারা জান্ননই না — এই ক্রিয়াকর্মগুলিকেই এক কথায় সংস্কার বলে। এবং এ প্রুঙ্গে অত্যষ্ত প্রাসঙ্গিক হন — সংস্কার কথাটির শব্দবোধ এবং তাৎপর্য। সাধারণত মন্দির-সংস্কার, পুষ্করিণী-সংস্কার, গঙা-নদীর দুষণ-সংস্কার, এমনকী ভারতীয় সংবিধানের সংস্কারের কথাটাও আমরা আজকাল শুনে থাকি। তাতে সাধারণভাবে যা বুঝি, তা হল একটি বিষয় বা বস্জু দূষিত হলে বা সমাজ বা কালের সঙ্গে তা অসংলঞ্ম হয়ে উঠলে আমরা তাকে দুষণমুক্তে করি বা তার পুনর্নবীকরণ ঘটাই। সাধারণ বুদ্ধিতে এটাই সংস্কার। লক্ষণীয়, সং্ক্কৃত, সং্ক্কৃতি এবং সংস্কার একই ধাতুমূল থেকে নিষ্পন্ন। অবশ্য সম্পূর্বক কৃ-্াাতুর সজ্গে বিভিম্ম প্রত্যয়ের যোগে উপরিউক্ত শব্দগুলি

$$
\text { দুনিয়ার পাঠক এক হও! } \stackrel{১ ৮}{\sim} \text { www.amarboi.com ~ }
$$




 ＇犭্প্প৬＇। বেদের মম্র্রর্ণ উচ্চারণ করে কথনো মষ্রপুত জনের ছিটে দিয়ে． শষ্লে বা কোনো বস্তুর ওপর হাত রেখে মর্জোচ্চারণ করে সেই বস্যুকে リサন বৃহত্তর বৈদিক কর্ম্রে জন্য যোগ্য করে ঢোলা হত，তখনই ভাবা


 আাহান করার আগেই সোমরসে পরিপুপ্ণ একটি পাত্র－বৈদিকরা শে পাৰ্রের নাম দিয়েছেন－＇ঘর্ম＇－সেই ঘর্ম নামক পাত্রের মধ্যে




 যৰ্ভ বनि দেবার জন্য যেহেহু পশর সংস্কার－সাধন করা হয়，তাই সে－ কथा মাথায় রেঙে এক জায়গায় বলা হচ্ছে গৃহম্থের অতি প্রল্যোজনীয় গাারুটিকে যেন বলিদানের সংস্কারে সস্ষ্থৃত না করা হয়। সস্ক্কার করলেইই য়েহেছু বলির প্রপ্ন ওঠঠ তাই প্রর্থনা করা হচ্ছে বেদের মধ্যে — ন সস্কৃৃত্রমুপ যভ্ভি তা অভি।

সত্তি কথ্া বলতে কী，বেদের মধ্যে যত মষ্র পেলাম，তাত্ সংস্কার ग৷ স্ষ্ষৃত শব্দাটির মুন অর্থ সম্বল্ধে এখনও আমাদের পরিষ্ষার ধারণা
 यथन হবি অর্থাৎ যষ্ভ দেবার ঘि－টুকুকে সংস্কার করার কথ্ধা বলা হচ্চে，

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১৯ ~ www.amarboi.com ~

মানুষ। কিক্তু এই শতপথ ব্রাদ্মণে যখন বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বলা হচ্ছে — একটি রমণী সেই রকম পুরুষের কাছেই যাবে, যার একটি সাজানোগোছানো বাড়ি আছে। এখানে ‘সাজ্রানো- গোছানো’ বোঝাতে ব্রাদ্মণগ্রচ্থে 'সংস্কৃত' শব্দটি ব্যবহার করা আছে।

হায়! অপ্রাসগ্भিক হলেও বলি, হাজার হাজার বছর আগের সেই কোন্ বৈদিক কাল থেকে মেয়েরা একটা সজ্জ্রিতগৃহ-সম্পত্তিওয়ালা পুরুষ পছন্দ করে! কথাটায় প্রমাণ হন্ন যে, এটি একটি যেমন-তেমন বাড়ি নয়, ઋษু একটি সুসজ্জ্রিত গৃহকেই বলা যায়, 'সংস্কৃত গৃহ'। অন্য দিকে সংস্কৃত গৃহ বলতে এখানে মাজা-ধোয়া-মোছা একটি গৃহকেও বোঝাতে পারি। তাহলে সংস্কার মানে কী দাঁড়ায়? মাজা-ধোয়া-মোছা এমনটিই তো? সংস্কার শব্দের অর্থ আরও একটু সহজ করে পাওয়া যাবে পুর্বমীমাংসা দর্শনের অষ্তর্গত একটি জৈমিনি-সৃত্রের ব্যাখ্যায়। সেখানে দেখা যাচ্ছে — যাজ্ঞিকরা সোমরস স্থাপন এবং অবর্র্চুন্চনের জন্য কততুলি পাত্র


 হবে — দশাপবিত্রেণ গ্রহং সর্রমাষ্ঠি। সঙ্গে সগ্গে মীমাংস্করা প্র্্ম তুললেন — এখানে ‘গ্রহ’ বলতে কি বিশেষ একটা যষ্ঞপাত্র বুঝব, না সবগুলোই মুছে নিতে হবে। একপক্ষ বললেন - না, ওই একটা মুছে নিলেই সবগুনোর কাজ হয়ে যাবে। অন্যেরা বললেন — তাই আবার হয় নাকি, একটা মুছতে বলেছে মানেই সবগুলো পাত্রই মুছে নিতে হবে। এবারে অন্যেরা বললেন — यमि তাই হয় তবে শুধু ওই ‘গ্রহ’ নামের পাত্রতুলি কেন্ন, আরও যেসব যজ্ণপাত্র আছে ‘চমস’ ইত্যাদি, সেগুলোও তো তা হলে ধুয়ে মুছে মেজে নিতে হবে?

ভাষ্যকার শবরস্বামী পুর্বপক্কের এই প্রতিবাদের সমর্থনে একটা উদাহরণ দিয়ে বনেছেন - যদি কেউ এমন বলে যে, — ওরে খাবার বেলা হন, বাসনগুলো মেজে নিয়ে আয় — তখন যেমন খাবার প্রয়োজন

অনুযায়ী থালা, বাটি, গেলাস সবই ধুয়ে নিয়ে আসতে হয়, তেমনই জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে তধু ওই ‘গ্রহ’ নামক যজ্ঞপাত্রটি মুছে নেবার কথা বলা হলেও যজ্ঞকার্যে যেগুলিই ব্যবহার্য পাত্র আছে, সবগুলিরই সংমার্জনসংস্কার করতে হবে - যো যঃ সংমার্জন-সংস্কারার্ছঃ স স সংমার্জিতব্যঃ। দেখুন, একটা ‘গ্রহ’ মুছে নিতে হবে, নাকি দশটা, অথবা সঙ্গে ‘চমস’-টাও, এ-সবের মীমাংসা করতে থাকুন মীমাংসাকেরা, এখানে যেটা বুঝতে হবে, সেটা হল — সংস্কার বলতে কখনো ধোয়ী-মোছা-মেজে নেওয়াও যেমন বোঝানো হয়েছে, কখনো তেমনই যভ্রে ব্যবহার্য বস্তুর ওপর জলের ছিটে দিয়ে প্রোক্ষ করাও বোঝানো হয়েছে। এ-ভাবে ভাবতে গেলে স্নান করাটাও একটা সংস্কার, চুল আচড়ানোটাও একটা সংস্কার। কেশ-সংস্কার বলতে চুল বাঁধার অর্থটা তো ধ্রুপদি সংস্কৃত সাহিত্যে শত শত বার পেয়েছি। যে মানুষ বা বস্তু এমনিতেই সুন্দর, তাকে আর মেজেঘষে সুন্দর করে তুলতে হয় না বনে তার (ক্রেনো সংস্কারেরও অপেক্ষা
 সংস্কারমপেক্ষতে। সংস্কার কথাটা জ্রেখ্রীনিকটা পবিত্রীকরণ এবং খানিকটা অলংকরণ করার অথ্থেই মাল্রু ব্যবহৃত হত, তার প্রমাণ দিয়েছেন কালিদাসই। হিমালয়ের ঘরে পার্বতী জন্মেছিলেন বলে সেই কন্যার মাধ্যমে হিমালয় যেমন পবিত্রীকৃত হয়েছিলেন, তেমনই তাঁর মর্যাদাও বেড়ে গিয়েছিল। এই কথাটা বোঝানোর জন্য কালিদাস উপমা দিয়েছেন সংস্কারবত্যের গিরা মনীষী — अর্থাৎ পণ্তিত-সষ্জনের বাক্য ব্যবহার যেমন পরিশীলিত এবং অলংকৃত হয়, সেই রকম সংস্কারবতী ভাযারূ মতো পার্বতীর দ্বারা হিমালয় পুত-পবিত্র হয়েছিলেন, বিভূষিতও रয়েছিনেন।

সংস্কার কথাটা আরও একভাবে ব্যবহৃত হয় জন্মাষ্তরের তজ্রে। আমরা কথায় বলি — পৃর্বজন্মের সংস্কার। ভারতীয় দার্শনিকরা মানুষের শরীর কब্পনা করেছেন দু-ভাবে। এক তো এই সতত দৃশ্যমান স্থৃন শরীর, কিষ্ঠ এই শরীরের অষ্তরে তাঁরা আরও একটি সুক্ম শরীর কক্পনা করেছেন
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~১ www.amarboi.com ~
— যা তৈরি হয় মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকারের এবত্র সমাবেশে। এই সূল্ম্ম শরীর নাকি মরণেও বিলীন হয় না। জন্মাষ্তরবাদী দার্শনিকদের মতে মানুষের পুনরায় জন্মগ্রহণের কাল পর্যষ্ত এই মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকারের সূক্ম শরীর বর্তমান থাকে এবং পূর্বজন্মের সময় তা অনুস্যুত হয় মানবশরীরে। এক-একটি মানুমের স্বভাব এবং বুদ্ধির বিশেষত্ব দেখে আমরা যখন পূর্বজন্মের বিশেষ কোনো ভাব বা বৈশিষ্টের কষ্প্রনা করি, সেটা আসলে দার্শনিক মতে মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকারের মিলনে জাত সূক্ষ্মদৈহিক সংস্কার। এই পূর্বজন্মের সং্ক্কার ভাবনা ভারতীয় পরম্পরায় এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, মহাকবিরাও এই ভাবনার প্রয়োগ করেছেন তাদের কাব্যে। কালিদাস রঘুবংশীয়দের সম্বন্ধে লিখেছেন - তাঁদের কাজকর্মের পরিণাম দেখেই বোঝা যেত কাজেের আরম্ভটা ছিল কেমন, ঠিক যেমন মানুষের বিশেষত্ব দেখে বোঝা যায় যে মানুষের প্রাক্তন সং্ক্কারটুকু কী রকম — ফল্লানুমেয়াঃপ্রারষ্ভাঃ সং্স্কারাঃ প্রাক্তু্রী ইব। इয়তো এইসব তত্ত্রের একটা পরম্পরা থেকেই নৈয়ায়িকরা ৷্লছেন - সংস্কার থেকে যে জ্ঞান জন্মায় তাকে স্মৃতি বলে।

বস্তুত, পূর্বজন্মের সংস্কার্রসংস্কারজন্য জ্ণান এবং স্মৃতি — এণুলি সং্ক্কার শব্দের অন্যতম অর্ধ হতে পারে বটে, এমনকী মানুষের মধ্যে নতুন কেনো ভাব অথবা বুদ্ধির প্রখরতা দেত্খে তবেই পৃর্বজন্মের সংস্কারের কथা आমরা বলেও থাকি বটে, কিষ্ট সংস্কার বলতে মৃলত যা বোঝায় তা হল পূর্বতন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে নতুন কোনো গুণের সংযোজন। ভেবে দেখুন, এই স্নান করা বা চুল đাঁখার মধ্যে পূর্বতন বস্টুকে পুনঃসজ্জিত করার যে ব্যাপারটা আছে, यध্ভিবাড়ির পুজ্রোর বাসন মেজ্েে নেবার মধ্যেও কিষ্ত সেই ব্যাপার আছে - পূর্বোক্ত ‘গ্রহ’ কিংবা 'চমসে’র ঝগড়াটা না হয় নিষ্পম্ন নাই হল।

আসলে সংস্কার বলতে ঠিক কী বোঝায়, তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংख্ঞে দিয়েছেন মীমাংসা-দর্শনের প্রবজজারা এবং স্বয়ং শক্করাচার্য। শবরস্বামী জৈমিনি-সৃত্রে উপ্পিথিত সংস্কার শক্দের অর্থ বোঝানোর জন্য বলেছেন

भৃলাম হস সেইটা，যেটা করা হলে একটি পদার্থ একটি বিশেষ প্রয়োজনের গ। এক্ণী বিশেষ কাজের যোগ্য হয়ে ওঠে — সংস্কারো নাম স ভবতি， র্যथिন। জাতে পদার্থ ভবতি যোগ্যঃ কস্যচিদ্ অর্থস্য। সত্যি কथা বলতে開，आপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বুঝি এই সংজ্ঞার মধ্যে দার্শনিকতা খুব নেই। খఱ্িিয়ায় ব্যবহার হবে，তেমন জিনিসের ঘষা－মাজার মধ্যেই যেন এই সたষ্ষারের তাৎপর্য শেষ হয়ে যায়। কিষ্তু শবরস্বামীর কথার মধ্যে যে পৰ্ভীর বক্তব্য আছে সেটা প্রকাশ করে দিয়েছেন তষ্ষ্রবার্তিকের লেখক ডীক্గমুদ্ধি কুমারিল ভট্ট। তাঁর মতে সং্ক্কারের মাধ্যমে একটি পদার্থ বৃহত্তর গ্রর়াাজনের যোগ্য হয়ে ওঠে — এখানে শবরস্বামী কথিত ওই ‘যোগ্য’তা বাপারটা সম্পন্ন হয় দুটি উপায়ে — করণীয় বিষয়ে দোষ নষ্ট করে দেয় সক্কার，অথবা সংস্কার তাতে নতুন গুণের আমদানি করে－যোগ্যতা ৩ সर্বত্রেব দ্বিপ্রকারা দোষাপনয়নেন গুণাষ্তরোপজনেন বা ভবতি।

কুমারিল ভট্টের এই ভাবনার সজ্গে প্রেবারে মিলে যাবে বৈদাষ্তিক


 এই প্রসঙ্গে সংস্কার শব্দটার তাৎপর্य নির্ধারণ করেছেন শংকর। বলেছেন －সংস্কার তাকেই বলে যা দিয়ে সংস্কার্য্য বস্তুর মধ্যে নতুন কোনো ৩ণের আধান করা যায় অথবা সংস্কার্য্য বস্শুর অষ্তর্গত দোষ নষ্ট করে भেতয়া যায়। মোক্শ ব্যাপারটা একেবারে ব্রস্মের মতোই নির্বিকার－স্বরূপ বলে তার মধ্যে উৎকর্ষের যোজনা বা তার দোষহানির প্রজ্ম ওঠে না বলে ঢার কোনো সংস্কারেরও বালাই নেই। এবং একই সজ্গে সবিনয়ে জানাই， ্র্রদ্যাত্ত্ বা মোক্শতত্ত্ নিয়ে আপাতত আমাদেরও কোনো মাথাব্যথা নেই। কিশ্ভ শংকরের কাছ থেকে ‘সংস্কার’ শব্দের যে সংষ্ঞাটি পাওয়া গেন， সেটি আমাদের কাজ্জে লাগবে আপ্রবক্ধ।

শুণাধান এবং দোষাপনয়ন — এই দুটি यদি সংস্কারের উদ্সেশ্য एয় তবে প্রথমটি বুঝতে আমাদের খুব অসুবিধা হয় না। একজ্জন মানুষ

ছুল-দাড়ি কেটে স্নান করে নতুন একটা ধুতি পরার পর শরীরে এবং মনে যে সজীবতা অনুভব করে, সেটাকে দৃশ্যতই গুণাধান বলা যেতে পারে। একইভাবে যজ্জের ব্যবহার্য পাত্র ধুর্রে-মুছে নেওয়া বা চালের ওপর জলের ছিটে দিয়ে প্রোক্ষণ করার মধ্যেও যদি অত্যস্ত লৌকিকভাবে বা যৌক্তিক ভাবে ধুয়ে নেওয়ার প্রতীকী আচরণটটই বুঝি, তাহলেও বলব দৃশ্যতই যেখানে নতুন গুণের সংযোজন ঘটল, কিছু না হোক পরিষ্কার তো হল বটে! কিল্তু সংস্কার যখন দোষ অপনয়নের তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়, তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু আদিম যুগের দৃঢ়বদ্ধ বিশ্ধাসের ছোয়া পাই। अশরীরী আয়া, রাক্ষস, পৃর্বজন্মের পাপ, সময়ে যে কাজ করা উচিত ছিল, তা না করার দোষ — সবই জুড়ে আছে এই দোষাপনয়নের পরিসরে। লক্ষণীয় ব্যাপার হল যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদির মধ্যে সংস্কারের বে তাৎপর্য বৈদিক যুগ থেকে চালু হয়েছিল সেই তাৎপর্য আরেকভাবে पুকে পড়ল সম্পূর্ণ একটি মনুষ্য-জীবনেরু ক্যধ্য। অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যবহার্য বস্টুকে সংস্কারের মাধ্যমে যজ্ণের উপ্থযুক্子 করে তোলাটা যেমন বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল, ঠিক তেমন ক্ট্রু পর্যষ্য তাকে দেবভাবের উপ্যেভু করে তোলার জন্য তার জীবনে বিভিন্ন সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব"করেছিলেন বৈদিকেরা।

আমার একাণ্ড ব্যক্তিগত ধারণায় মনে হয় — সংস্কারগুলি সৃষ্টির পিছনে মনস্তত্ত্রের একটা বড়ো ভৃসিকা আছে। গভীর বিপ্ধাস সেই মনস্তত্ত্রে আরো পুষ্ট করেছে। চুল কাটা, নখ কাটা কী স্নান করার পর শারীরিক মানসিক স্ফৃর্তি অবশ্যই আসে; সংস্কার পালনের মাধ্যমে সেই সাধারণ স্ফুর্তি আসে না বটে, তবে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে যে সামাজিক তুষ্টি বা আছ্মসচেতনতা তৈরি হ্য়, হয়তো সেই তুষ্টি এবং সচেতনতা সেকালের মানুষকে এক ধরনের প্রত্যয় দিত। আরও দিত অন্যের তুলনায় বৃহত্তর এবং বিশিষ্ট হওয়ার এক পৃথক আস্বাদ। অবশ্য একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে - ভালো হোক অথবা এখনকার দৃষ্টিতে একেবারেই মন্দ, মনুষ্য় জীবনের এই সংস্কারগুলি কিঁ্ট সৃষ্টি হয়েছে সেই

[^0]সমাজের প্রয়োজন বুঝেই। সে প্রল্যোজন এখনকার দিনের প্রয়োজনের সঙ্গে একরকম নয় বলেই আমাদ্রর জানবার দায়িত্ব আসে — কোন প্রয়োজন, কোন ভাবনায় এবং কোন সামজিক পরিবেশে আমাদের বহ্ল आচরিত সংস্কারুলি জন্ম নিয্যেছিন এবং কেনইই বা সেগেলি সব টিকে থাকেনি এবং কেনই বা কিছু এখনও টিকে আছে।

ভারতবর্ষীয় সমাজ্র সংস্কারের সংখ্যা কয়াঢ, সে প্রশ্ন যাবার আগেই একটা কথ্থা বিশেষভাবে জানান্না দরকার। সেটা হল - সেকালের সামাজিক প্রয়োজন এবং বিশ্পাস - এদুট্রই ভিত্তি ছিল যষ্ভ। এমনকি গর্ভধান থেকে উপনয়ন অথবা বিবাহ থেকে অষ্ঠ্যেষ্টি - বেখলিকে আমরা সাধারণত শরীর সস্ক্কার বলি — সেঙুলিও তৈরি হয়েছিল যষ্ঞকে কেন্দ্র করেই। মনু বলেছিলেন - বৈদিক মহ্ত্রবর্ণ উচ্চারণ করে বামুনক্ষত্রিয়েরা বেন গর্ভাধান ইত্যাদি শরীর সংস্কার পালন করেন। ততে পরকালেও পুণ্যকল্न লাভ করবে, ইহকাল্রে( ) সংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্) ঢেছ চ। মনুর ম(t), यে মানুষ সমষ্ঠ সং্ক্কার পালন


 - ইহলোকে বেদাধ্য়যনয়াধিকারাৎ।

বেশ বোঝা যায় - বেদ এবং যজ্ভকর্মকে আবর্তন করেই সংস্ষারের জন্ম। শরীরের সংস্কারণুলি সম্বক্ধে প্রথম ভাবনাগলি মে গ্রছের মধ্যে
 অনুঠ্ঠান একাকার হয়ে রয়েছে গৃহস্ছের কননীয় নানান যষ্ঞক্রিয়ার সঙ্গে । পাকযষ্জ, হবির্য্ভ ইত্যাদি গার্হস্থ যজ্ভের এক একটা অল্গের সত্গে জড়িয়ে আছে আমাদের সং্ক্কারুলির এক একটা গুচ্ছ। যেমন ধরুন, পাকযভ্ভের একটি অংশের নাম ‘ছত’ - দেবতার উল্দেশ্যে আঙুনে আর্থতি লেওয়া इচ্ছে — এমন হত-কর্মের সত্গে অড়িয্েে আহে বিবাহ থেকে সীমচ্ডোন্নয়ন পর্যষ্ঠ কতఅলি সংস্কার। এই রকমমই পাক্যজ্েের আরেকটা অঙশের নাম
২৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
‘প্রহুত’ তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাতধর্ম থেকে মাথা ন্যাড়া করার চৌল সংস্কার। আবার উপনয়ন সমাবর্তনের মতো সংস্কারগুলি উল্পিখিত হচ্ছে ‘আহুত’ নামক পাকयজ্ঞের মধ্যে। গৃহ্যসূত্রতুলির মধ্যে যজ্ঞ এবং সংস্কারগুলির এই পারস্পরিক মিত্রচারিতা থেকে এইটুকুই শুধু প্রমাণ হয় না যে, সংস্কারগুলি প্রথম অবস্থায় গার্হস্থ যজ্ঞগুলির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল মাত্র। গৃহ্যসূত্রগুলি ভালো করে পরীপ্মা করলে বোঝা যায় যে, সেখানে যভ্ঞুলির প্রাধান্যই বেশি, সংস্কারগুলি সেখানে ব্যক্তি-গৃহস্থের ইতিকর্তব্য হিসেবে চিহ্তিত হয়েছে।

সাধারণভাবে আমরা জানি যে, দেবতাদের তুষ্ট করা বা ঢাঁদের অনুকূলে নিয়ে আসার মধ্যেই যজ্ঞের তাৎপর্য, আর সংস্কারগুলির উদ্দেশ্য হল একটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত শারীরিক এবং মানসিক উম্নতি। কিন্ত্র ব্রাহ্নণ্য ভাবনার জন্য চিহ্তিত় প্রাচীন গ্রষ্থণুলিতে — সে গৃহাৃৃত্রই হোক অথবা ধর্মসূত্রই হোক অথবা শতপথ-ঐতরেয় ইু্যা জায়গায় সংস্কারগুলিকে পৃথক একটি হিসেবে কখনোই চেনা যায় না। গ্গীতমের ধর্মসুত্রে অষ্তত চল্লিব্রেট সংস্কারের নাম আছে, কিত্ত সেই
 রয়েছে, তেমনই রয়েছে আগ্জিহোত্র-অগ্চিষ্টোমের কथা। স্নানও যেমন সেখানে একটা সংস্কার, আবার ত্রত-নিয়ম-চাতুর্মাস্যও এক-একটা সংস্কার; आশ্চর্যের বিষয় হল, अতিরাত্র বা সৌত্রার্ি যাগ বাজপেয় অথবা সোমযাগের মতো বিশাল এবং বহ্কীর্তিত যজ্ভকাতের সঙ্গে যখন অন্নপ্রাশন, নামকরণের মতো গার্হস্থ কর্মগুলি একসঙ্গে স্থান পায়, তথন বোঝাঁ যায় যে, অতি-প্রাচীন ভাবনায় অন্নপ্রাশন উপনয়নের মতো প্রক্রিয়াগুি ততটাই তুরুত্বপুর্ণ ছিল, যতটা অभ্মিহোত, অभ্ষিষ্টোম বা अতিরাত্র যষ্ঞ।

সময় অতীত হতে থাকনে আশ্ঠে আস্ঠে কিস্ত্ এই বোধ তৈরি হতে থাকে যে, দেবতার তুষ্টিসাধক যষ্ঞ্র্রিয়ার সগ্নে একটি ব্যজির জাতকর্ম, অম্নপ্রাশন বা নামকরণের মডো সংস্কারখুলির একত্ম স্থান হওয়া উচিত

নয়। কারণ যষ্ঞের উদ্দেশ্য দেবতাদের তুষ্টি এবং মনুষ্য জীবনে তাঁদের আনুকূল্য বিধান। অন্যদিকে সংস্কারগুলির উদ্দেশ্য হন, মানুষের দেছ এবং মনকে উত্তরোত্তর সংপ্কৃত করে ব্রদ্ষপ্রপপ্তির উপযুক্জ করে তোলা। অনেক পরবত্তী কালে হন্েে ধর্মশাস্ত্রকারেরা এই পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছিলেন। মনু-মহারাজ যখন লিখেছিলেন — গর্ভাধানাদি সংস্কার এবং বিবিধ যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করার ফলে মানুষের শরীর এবং অষ্তরাা্মা মোক্ষ্লাভের উপযুক্ত হয়ে ওঠে — মহাयষ্తেশ্চ যজ্বেশ্চ ব্রাপ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ - ঠিক তখনও কিষ্ন যষ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানের সগ্গে সংস্কারগুলির পার্থক্য তত স্পষ্ট নয়। পরবর্তীকালের ধর্মশাস্ত্রকার হারীত অবশ্য স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, পাকযজ্ঞ, হবির্যষ্ঞ, এগুলি হল সব দৈব সং্কার, আর জাতকর্ম, অম্নপ্রাশন, উপনয়ন, এগুলি হন ব্রাদ্ম সংস্কার। ব্রাহ্গ সংস্কারে সংস্কৃত মানুষ ঋষিদের সমানতা লাভ করে। আর দৈব সংস্কারগুলির মাধ্যমে মানুষ দেবতাদের সার্রু একাত্ম হয়ে উঠতে পারে।

সংস্কারলুলির উদ্মেশ্য মনুর ম্ভি ব্রাশ্মীভবনই হোক, অথবা হারীতের মতে হোক তা жষিকক্মতার বাচক, আমাদের বিভিম্ম সংস্কারগুলির প্রক্রিয়া অনুপ্ফ্যভাবে বিচার করনে আমাদের সামাজিক ইতিহাসের বিশ্বাস অবিশ্ধাস তথা সামাজিক প্রথা-সৃষ্টির কারণগুল্নিও বেশ স্পষ্ট হয়ে পড়বে। দেখা যাবে, কতগুলি সংস্কার সৃষ্ট হয়েছিল একেবারে আদিম ভয়-ভীতি থেকে, কতजুলির পিছনে আছে বর্ণাख্রমের প্রেক্মাপটে সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বলাভের অভিলাষ, আবার তার মষ্যেও কতখুলির সগ্গে खড়িয়ে আছে ধর্ম ও আশ্মোম্নতির শ্রেশ্যোভাবনা। নক্মসীয় ব্যাপার হল, ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে যে প্রাদেশিক ভিম্নতা আছে, ব্যক্তি, সমাজ, আচার-ব্যবহার এবং চরিত্রের মধ্যেও যে স্বতো-ভিম্নতা আছে, সংস্কারখুলির সৃষ্টির পিছনেও সেই বিভিন্নতা আছে। অর্ঠাৎ ভারতবর্ষের এক এক প্রদেশ এক একভাবে বৈদিক সংস্কার পালন করে। সমস্ত ভ্রার্দাণ পরিবারের সংস্কার

পালনের রীতি-নীতিও এক রকম নয়।
আবার এক বিশাল বিস্টীর্ণ কাল-শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এককালে যে সব সংস্কারকে - যেমন ধরুন গর্ভাধান, সীমষ্তোন্নয়ন ইত্যাদিকে যেমন মূল্য দেওয়া হত, কালক্রমে সেগুলি উঠেই গেল। উঠে যেতেই হবে, কেন্ননা সংস্কারের জন্ম সমাজ থেকে। সমাজে যেই জটিলতা এল, বেদ-বিহিত যাগ-যষ্ঞ যখন স্থান পরিবর্তন করে জ্ঞান আর মননকে আশ্রয় করন, ব্রাহ্মা যখন যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ছাড়াও অন্য কর্মের দিকে নিজ্রেদের দৃষ্টি প্রসারিত করল তখন সংস্কারগুলির মধ্যেও বেঁচে রইইল শুধু তিনটি — অন্নপ্রাশন, উপনয়ন এবং বিবাহ। মরণোত্তর অণ্ডোষ্টি এবং শ্রাদ্ধকে কেউ সংস্কার বলেন আবার কেউ বা নয়।

বৈদিক যুগের আরম্ভ সময়ে সংস্কারের সংখ্যা কত ছিল, সে বিষয়ে একটা কৌঢূহল হতে পারে। অতি-প্রাচীন গ্গীতমের মতে সেই
 গ্গীতম নানাবিধ গার্হস্থ্য যষ্ঞক্রিয়া অ অস্তরে সংস্কারগুলিকে নির্দেশ করেছেন, ফলত সংস্কারের সংখাল্রু সেখানে চপিশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু
 তখনই কিত্তু সংস্কারের সংখ্য কর্ম আসতে খরু করেছে। যেমন মনুর মতে সংস্কারের সংখ্যা হল তেরোটি। যথাক্রমে — (১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন (৩) সীমজ্ডোন্নয়ন (৪) জাতকর্ম (৫) নামধেয়, (৬) নিষ্র্রমণ (৭) অম্নপ্রাশন, (৮) চৃড়াকরণ, (৯) উপনয়ন, (১০) কেশাণ, (১১) সমাবর্ডন (১২) বিবাহ (১৩) শ্মশান। পরবতী কালের বিভিন্ন স্যুতিতে এই সংখ্যা একটু ক্মে কখনো বারো বা দশটি হয়েছে। আবার কখনো বা বেড়ে যোলোটাও হয়েছে। এই মোল্োর মধ্যে আবার একজন স্মার্ত যে সংস্কারটি উম্সেষ করেছেন, অন্যজন তা বদলে অন্য একটির উম্লেখ করেছেন, এমন ঘটনাও আছে।

সবচেয়ে বড়ো কথা হন, মনুষ্য-জীবনের মরণ-শেষের শ্মশানক্রিয়া বা আা্ধকে কেউ সংস্কারের মধ্যে ধরেছেন, আবার কেউ বা ধরেন নি।

মহর্থি গৌতমের এই অত বড়ো লম্বা আট্প্মিশের লিস্টির মধ্েেও মানুভের অভ্টিম সংস্কার শ্মশানক্রিয়া বা ব্রাদ্ধের কথ্থ নেই，এমনকী গৃহ্হসৃত，ধর্মসুত্র এবং নামীদামি শ্মৃতিগ্রহ্ছলির অনেকণ্গিতেই আমাদের অতি প্রচলিত শ্রা⿰্幺িয়ার কথা নেই। হয়তো এমন হতে পারে যে，অন্যান্য সংস্কারণলি যেহেতু জীবষ্ত মানুবের জীবনের সহ্েই জড়িত，সব সংস্কারঙলিই যেহেতু ওতসৃচক，তাই অশভ মরণের সংস্কার－অন্তোষ্টি বা শ্রাদ্ধ－এক্তে স্शান পায়নি অন্নপ্রশন অথবা উপনয়ন，বিবাহহর মঢেে সং্কারখলির সঙ্গে
 শ্মশান বা শ্রাদ্জকে সশস্কারের মধ্যে শেনেছেন বলে পরবত্তীকালে এটিও সস্প্পার হিস্সেেে পরিগািত হয়েছে।

সেকাল থেকে একাল পর্य্ত নেমে আসা কততলি সংস্কার সম্বক্ধে এখানে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব এবং তা করব ইতিহাস এবং সমাজ্ের অনুন্মৃতি মাথায় রেৰে।

## ＞। গৰ্টাধান

শব্ধটা অনলেইই এর আভিষানিক অর্থঢা যেন বোঝা यায়। অর্ধাৎ বে প্রক্রিয়ায় এক বিবাহिত রমণীর গর্ভে পুরুমের সষ্ডানবীब निষিজ্ট হয়
 সাধারণ জীবনে সষ্তান কামনা তো এক্সময় অতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠ১। তে এই ম্বতাব－সন্নিকর্ষের মধ্যে আবার অনুষ্ঠান কিসের？आবার అনি， এর মধ্যে মন্ত্র উচ্চারণেরও बায়গা আছে। कী আबঔবি কथা রে বাবা！ এক সাহিতিকি जো ঢি্রিনি কেটে বলেছিলেন－পারেনও আপনারা！ চরম এক রোমাপ্টিক অথবা বাম্তব মুহুর্ত্ত দু－খানা মজ্র আউড়ে তবে কি ना রতিলি⿵্মু হতে হবে？এও কি একটা বিষান হ़न ？ওই জनাই এ সব উळ গেহে।

আমি বনেছি — উळে যাবার কারণ অন্য এবং এই সস্ক্কর-বিধানের
 আরো ভালো হয। সত্যি কথ্থ বলতে कী — প্রক্বৃবেদিক যুগে সিক্ধুসভ্যতার সময় থেকে বৈদিক যুগে আমাদের সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সত্গে বিবাহ ব্যাপারটা যখন সামাজিক প্রথা হিসাবে ব্বীকৃত হয়ে গেছে, গর্ভাখান অনুষ্ঠান নিশ্চযইই তার পরের যুগের ঘটনা। সমাজ যখন শিথিল ছিল, নারী-পুরূষের দৈহিক সম্ধক্ধ যখন কোনো সামাজিক শ্রথার আববর্তে বাঁধা পড়़নি, তখন তো সবটাই ছিন ইচ্ছে, ইচ্ছে এবং ইচ্ছে। কিত্তু গর্ভাখান অনুঠ্ঠানের মধ্যে নারী-পুরুষের চেহিক মিননের তাৎপর্য যতখানি, তার চেয়ে বেশি আছে সষ্তানবাসনা এবং সষ্তান ধারণের তাৎপর্য। खু সষ্তান কথাটাও বনা ঠিক হবে না, বলা উচিত পুত্র-সষ্তান।

आর্যরা এদেশে বহিরাগতই হোন অথবা এখানকার লোক, এরা বড়ো সমর্্রিয জাতি ছিলেন। মানুভের পুর্ধাষ্ঠাষ্ পুর-ন্গর বিদারণ করার

 আর্য জাতি যখন ভারতবর্ষে স্থাব্যী ইয়ে বসে গেছেন ডখনও এই পুরূষের
 रয়ে আছে। একটি সুমষষ্ গৃহে আবাস, খাদ, পুত্র আর বিনিময়ের জন্য প৫ - এখनি থাকলেই বৈদিক কালের মানুষ আய্যতৃপ্তু বোধ করত। নইলে বাড়ি হলে বেশ ভালো, পাল্য প* পেলে বেশ ভালো, আর পুত্র লাভ হলে বেশ ভালো — গৃহা ভদ্রং, পশবো ভদ্রং প্রজ্গ ভদ্রম্ — এমন কামনার কথ্থা মষ্রবর্ণের মধ্যে প্রবেশ করত না।

বৈদিক মজ্রের মধ্যে দাশ্শনিকত অনেক আহ్, কিত্বু এক সधীব সমাজর বাস্তবতাও এখানে কম নয়। ত্যাগ-বৈরাগ্য-ইন্দ্রিয় দমনের উচ্চ মানসিকতা বৈদিক যুগের পরিণতি হতে পারে, কিৰ্ট থোদ বেদের মজ্শে শত্তক দেবতার কাছে আপন স্বার্থসিদ্ধির প্রার্থনা বহ্বার শোনা গেছে এবং সেই প্রর্থনার এক অগ যদি হয় ধন-সম্পজি-গৃহ তাহলে অনা অস

টি হল পুত্র সষ্তান — প্রজাং চ ধজ্তং দ্রবিণং চ ধত্তম্। खধু পুত্র নয়, পুত্রধারা। এমন একটা বাড়ি বৈদিকদের পছন্দ যেখানে পুত্রেরাও পুনরায় পুত্রের পিতা হয় — পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবষ্তি। এটা স্বচ্ছন্দে ভাবা যায় — বেদের মধ্যে পুত্রকামনার বৃভান্ত যতই থাক, আমরা যাকে গর্ভাধান বলাছি, বৈদিক যুগে সেটা কেনো অনুষ্ঠানের রূপ পায়নি, সস্ক্কার হিসেবেও তা চিহ্নিত হয়নি। সংস্কার হিসেবে এটা এসেছে গৃহসৃত্রগুলির সময়ে যা অষ্তত বৈদিক যুগের পাচশো বছর পর।

তবে হাঁ, গৃহ্যসূত্রের মধ্যে এমন কিছূই বিধি-নিয়ম-সংস্কার আকারে আবদ্ধ হতে পারে না, বেদের মধ্যে যার ইঙ্গিত নেই। বিবাহ ব্যাপারটা যেহেতু বৈদিক যুগে একটি সুপরিকক্রিত রূপ ধারণ করেছিল, তাই বিবাহোত্তর জীবনে যৌন সুখ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর গর্ভে অনুরূপ পুত্র লাভ করার বাসনাও বেদে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। পুরুষের কথা তো ছেড়েই দিলাম, এমনকী মেয়েরা৩ ফ্যেন্সিসুখ লাভের জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করছে, সে উদাহরণ ঋগ্ৰেব্রেদিই রয়েছে। কক্মীবান ঋষির ক্ন্যা ঘোষা কুষ্ঠরোগে আক্রাষ্ত স্ঠুল্লেন, দেববৈদ্য अশ্বিনী কুমারদ্বয়ের কল্যাণে তাঁর রোগ সেরে ख্রুর্রে এবং তাঁর বিয়েও ঠিক হয়। দীর্ঘ রোগভোগের পর ঘোষার ৷্যে সষ্ভোগ সামর্থ্য ফিরে এসেছে এবং সেই কারণেই তিনি যে এখন পুত্রের জন্ম দিতে পারেন সে বিষয়ে ঘোষা তাঁর সচেতনতা ঘোষণা করছেন - জমিষ্ট ঘোষা পতয়ৎকন্নীনকো ... অম্মা অহে ভবতি তৎপতিত্বনম্। স্বামী হিসেবে একটি পুরুষ কেন্ন এক যুবতীর কাম্য হয়ে ওঠে, তার কারণ দেখিয়ে ঘোষা বলেছেন — স্বামী তাঁর স্ত্রীর প্রাণ রক্ষার জন্য রোদন করে, দীর্ঘকাল নিজের বাহ দিয়ে সে স্র্রীকে আলিঙ্গ ন করে, স্ত্রীকে সে যজ্ঞকার্যে নিযুক্ত করে সষ্তান উৎপাদনের মাধ্যমে পিতৃল্েেকের যজ্ঞে তাদের নিযুক্ট করে। ঘোষার ধারণা - রমগীরা এইরকম পতির আলিঙনে সুখী হয়।

তাহলে দেখুন বৈদিক সমাজের একটি নারীও জানে যে, তার স্বামী সার্থকতার প্রধানতম জৈবিক অঙ্গ হল সষ্ভোগসুখ এবং সম্তান উৎপাদন।

পুরুষপ্রধান সমাজে এক রমণীর পক্ষে সজ্ভোগ সুখের তাৎপর্য বিবাহ-পূর্ব জীবনে অনুধাবন করা কঠিন ছিল বলে ঘোষার মতো রমণী অশ্বিনীদ্ময়ের কাছে প্রার্থনা করে বলেছে — পুরুষ-রমণীর সষ্তোগসুখ কেমন, তা আমি জানি না। তোমরা সেই সুখের বিষয় ভালো করে বর্ণনা করো — তস্য বি冋্ম তদু যু প্রবোচত। ঘোষা যতইুকুই জনেন, তাতে তাঁর এ ধারণাটা পরিষ্কার যে, সষ্ভোগোত্তর কালে সষ্তানধারণের জন্য একজন রেতঃসেক সমর্থ বলিষ্ঠ পুরুষ তাঁর প্রয়োজন। সেই রকম স্বামীর ঘরেই তিনি যেতে চান — প্রিয়োস্রিয়স্য বৃষভস্য রেতিনো গৃহং গমেমাস্বিনা তদুশ্মসি।

অন্যদ্রিকে বৈদিক সমাজের পুরুষকে দেখুন। সষ্ভোগসুখের কথা সে ভানেইই জানে। কিন্ত পুরুষের শ飞্জি স্তীরোকের গর্ভে প্রবেশ করে কী অা্টুত উপায়ে একটি সষ্তান সৃষ্টি ররে - এ বিষয়ে তার বিস্ময় আছে। মাঝে মাঝে গর্ভ নষ্ট হওয়ার ফলে সষ্তানের জন্ম নিরস্ত হয় বলে, তার বড়ো ভয়ও আছে, আশফ্কাও আছে। ঠিক এইই্শারণেই সম্ভোগের পুর্বকালে সে বিভিম্ম দেবতার সাহায্য কামনা ক্ধুরে। তার স্বকীয় সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ সयম্লভাবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার্রুত্যু একবার সে বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করে — বিষ্ণু এই নারীর त্তী খিগকে গর্ভলাভের উপযুক্ত করে দিন। प্বষ্টা এই গর্ভস্থ সষ্ভানের অবয়ব স্থির-নির্দিষ্ট করে দিন — বিষ্ণুর্যোনিং কন্লয়তু प্বষ্টা রূপানি পিংশতু। প্রজাপতি खক্রপাতন করুন এবং ধাতা তোমার গর্ভকে ধারণ করুন।

ঝগ্বেদের এই মষ্ᅮ্রটিই ভবিষ্যতে আনুষ্ঠানিকভাবে গর্ভাধানের মষ্ত্র হিসাবে চিহ্তিত হয়েছে, অথচ ঐই ঋক্টি যখন প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল, তখ্র কিদ্ট মষ্ট্রদ্রষ্টার হৃদয়ে ঠিক সেই সমস্যাগুলিই ক্রিয়া করেছে, যেগুলি একজন সষ্তান-লিষ্সু শংকিত স্বামীর হৃদয় খণ্ডিত করত।

গর্ভধানের স্মার্ত ক্রিয়াকর্ম আরও কিছू আছে এবং তার সঙ্সেও আছে আরও অনেক মন্ত্র। মজ্ত্রতলির মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় যেটা, সেটা হল প্রাগ্ आর্য সভ্যতার ম্মৃতি হৃদয়ে রেথে ফম্নবতী বৃকদেবতার কাছে নিজের পুত্রলাভের বাধাম্বরূপ সমস্ত পাপমুজ্জির কামনা করা। সেকালে মানুষ

প্রবৃতির ఆপর নির্ভরभীল ছিল। প্রকৃতির রোয，কোপ এবং অবদান－ সব কিছूk মানুম মনে রাখত বনে এই বৃষ্লতার পরিবেশে৮ি তার কাছू आध্রীয়－পরিিনের মজো ছ্নি। প্রथম সষ্ডানের জনক এবং জনनी হবার
 याর্木া ফ্নथা木্রণের बना পুষ্পবতী হয়েছে，তার্যা সকনেই আমাদের
 अय্नা অপৃया যাঙ্ভ প্প্পুণীঃ।

 সমস্যা। গর্ভস্থ সভানের বিকনাাপতার আশক্ এবং দীর্ষ দশ মাস সমল্যের মধ্যে यাতে গর্টপাত না ঘটে সেই ভাবনা। ঋগ্বেদের জার৫ যে দুটি মষ্ত গর্ডাধানের অনুষ্ঠানে পঠিত হয়，তার মধ্যে লжশীয় বিষয় হ্ল — দूতি




 তিনি পুর্বে রোগিণী ছিলেন — তিনিও দাম্পত্যজীবনের সুঋ এবং ম লের জना অশ্বিনীদ্বয়ের কাছেই প্রার্থনা করেছিলেন।

কিষ্ট আমার বক্বা ছিন－ঋগ্রেদের অই ম্্রఆলির মধ্যে সষ্ভানলাভের বাপারে দেবতার সাহায প্রার্থনা করে বৈদিক পুরুম স্ডানের
 তাৎপর্য এইサানেই। এইঋানে অনুষ্ঠানের বালাই ছিল না বনেই





তাঁর পড্রীর উস্দেশে বনেছেন - হে পড্টী! অশ্বিনীদ্বয় তোমার গর্ভস্থ যে সষ্তানের জন্য সুবর্ণনির্মিত দুই অরণি পরস্পর ঘর্ষণ করেছেন, দশম মাসে প্রসব হবার জন্য তোমার সেই গর্ভস্থ সস্তানকে আমরা আহুান করছি তং তে গর্ভং হবামহে দশম্ম মাসি সৃতব্ব।

গর্ভাধানের জন্য শারীরিক মিলনের যে প্রয়োজনটুকু আছে, হাজারো দৈবত্ত্রে বিশ্বাসী বৈদিকেরা সেটা কখনোই বিস্মৃত হন নি বা সেটা দেবতার দয়ার ওপরেও ছেড়ে রাখেননি। ঋগ্বেদের সময় থেকে অথর্ববেদের কানে এসেই গর্ভাধানের ক্ষেত্রে শারীরিক মিলনের তাৎপর্য উজ্জরোা্টর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রূপকের মাধ্যমে অথর্ববেদ বলেছে - শমীলতার ওপরে আরূঢ় হয়েছে অশ্পण বৃক্থ। ఆই স্থানেই পুত্রলাভের স্পষ্টতা আসে। স্তীরীগ্ভে আমরা সেই পুত্র বহন করে আনি — তদ্ বৈ পুত্রস্য বেদনং তৎ স্ত্রীমু আভরামসি। অথর্ববেদে আরও কিছ্ম মষ্ৰ্র আছে এবং তা এখানে অনুচ্চারিত থাক - কিস্ট সেই মষ্ত্র পরম্ম্প্র্তী বিচার করলে দেখা যাবে গর্ভাধানের आনুষ্ঠানিকতা এখান থের্রে আরষ্ভ হয়ে গেছে এবং সেই আনুষ্ঠানিকতা একেবারে পরিণত্যীষ্ট রূপ ধারণ করেছে দ্বৈত এবং अচৈৈৈ ব্রr্মবিষ্ঞানের আধার রুর্দারণ্যক উপনিষদে।

এটা সত্যিই ভাবা যায় না। বৃহদারণ্যকের মতো গেরেমভারী উপনিষদ, যার এক-একটি বাক্য বেদাষ্তদর্শনের এক-একটি দিক খুলে দেয়, সেই উপনিষদের শেষে কিন্না গর্ভাধানের আলোচনা ? প্রাষ্ঞঃমন্যরা বনে ফেলেন - প্রক্ষে। আমরা বनি — শেষেরও শেষ দেখুন। সদ্যোজাত শিশটিকে জনनীর কোলে বসিয়ে দিয়ে পিতা স্ত্রীর উস্দেশ্যে বলেন তোমাকে स্টুি করাই উচিত। তুমি সেই পুর্বকब্রের মৈত্রাবরুপী। पুমি এই বীর পুত্র প্রসব করে আমদের বীরবান্ করেছ, তাই ডুমিও বীরবতী হ৫ - ইলাসি মৈত্রাবরুণী বীরে বীরমজীজনৎ, সা ড্রং বীরবতী ভব।

বীরবংশ এবং ঋষিবংশের পরম্পরা রম্পা করার কथা মনে রেখেই বৃহদারণ্যক উপনিষদ বেদের পুর্বোক্ত মষ্ণ্রখলিকে আনুষ্ঠানিকতার আবর্তের

মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে এবং সেই আনুষ্ঠানিকতাই পরবর্ণী শ্বৃতিগ্রষ্ৰলিলর মধ্যে আচার এবং প্রথাগত সংস্কারে পরিণত হয়েছে।

প্রু্রলাভের ইচ্মায় গর্ভাখান যथন সংস্কারে পরিণত হর্রেছে, তথন কোনো নির্দিষ্ঠ গ্র্য বা প্রচীন গ্রছ্মতে তার বিখান তৈরি হয়নি। তथন


 বাম্তবব দৃষ্টি, যার ওপরে ভিষ্টি করে এত আচার, বিচার, সং্ক্কার। অর্থ্斤ৎ স্মার্চরা এটা जোলেন নি শে, ঋতুকাল থেকে মোলো দিনের মধ্যে গর্ভাষানের অনুষ্ঠানটি করতে হবে। সষ্ভানটি যাতে পুত্র হয় তার জনা জ্যোতিষশাল্শ্রে বলা পুননক্মত্রের, যোগ ঘটলে সাধারণ গণেশপুর্জো, মাডৃকপৃজ, বৃদ্জিশ্রাদ্ধ ইত্যাদি সেরে মূল গর্ভাধানের অনুঠ্ঠানে বসচে হত। এখানে একটি চরুপাকের ব্যাপার জাক্র এবং তার মষ্ষ্ষ্ত্র নেওয়া

 উস্দেশ্যে আওনে আহতি পড্রুর্নি এবং তখনকার মজ্রুলি কিষ্ঠ সেই ঋগ্রেদের মब্র, যা আমরা আগে বনেছি - বিষ্ণুর্ব্যেনিং ক্প্পয়ু — থেকে সেই অশ্ধিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশে বলা মষ্ব্র পর্যষ্ড।

গর্ভাখানের মম্র্রখলির মধ্যে দেবতা হিসেবে কখনো বিষ্ণ, কখনো অপ্পিদ্য়, কথনও অপ্পি কथনও বা সুর্শও আছেন। আরো আছেন অন্যান্য দেবতারা৫। কিষ্ঠ দিনের বেলায় র্রত-পৃজ-হোমের শেষ পর্বে সুর্যকে অর্ঘ্য দেবার সময় সমস্ত ক্রিয়া কাఅটাকে ‘নবপুষ্পোৎসব’ বলে বর্ণনা করার মধ্যে বিশ্-পরিবেশের সল্রে নিজ্েেকে একাশ্প করার চেষ্ঠা লেমন আছে, তেমনই আছে এক জাগ্রত বিশাস, यাতে বোঝা যায় ফ্নবান বৃক দেবতার মতে পুষ্পবতী রমীীఆ সত্তানর্রপ ফলের সস্গে যুক্ট হবেবিশাষ্যা বিশকর্তা চ বিশ্ষেশো বিশ্দদিিণঃ। নবপুম্পোৎসবে হ্যেতe গৃহনার্ঘ্যং দিবাকরঃ। হোমের শেষে সুর্যপ্রণাম শেষ হবার পর যষ্ঞের

অবশেষ হিসেবে পড্রী যা পাবেন, তা হন একটি ফম্ম। পড্মী হস্তপ্রসারণ করে সেটি গ্রহণ করেন সষ্তানলাভের পুর্বপ্রতীক হিসেবে।

আমাকে এই রকম একটি যষ্ঞে উপস্থিত থাকতে হয়েছিন। आগে কিছ্রুই বুঝিনি, কিছू জানতামও না। आমারই এক ভাইয়ের পুত্র-ক্ন্যা হয় না, মনে তার বড়ো দুংখ। ওযুধ-বিষুধ-ডাক্টারি শেষ হ্ন। শন্যচিকিৎসায় ভ্রাতৃবধুর সষ্ভান হতে গিয়েও কিছু অঙ্গানিও ঘটল। শেশে পুরোহিত ডেকে হোম-যষ্ঞ করানো হন — দেখলাম পুরোহিত यা করে গেলেন, তার সবটাই গর্ভাধানের সংস্কার এবং পরিশেষে একটি ফল্ ধরিয়ে দিলেন ভ্রাতৃবथুর হাতে। সে ফল খেয়ে বা হস্ঠে ধারণ করে ঙ্রাতৃবथুর এখনও কোনো পুত্র হয়নি। কিষ্ঠু সে অন্য কথা। ম্মার্ডদের এ-কথা জিষ্ঞাসা করলে তারা যা বলেন, তা অবশ্য ডাজ্তারদের কথার সজ্গেও মিলে যায়। अधिক বয়সে বিবাহ স্মার্তদেরও পছন্দ নয়, ডাত্তারদেরও পছন্দ নয়। স্মার্তরা যেটাকে নৈতিক অন্যায় বলে মর্রেকরেন, ডাত্তাররা সেটাকে শারীরিক সমস্যা-সৃষ্টির কারণ বলে মল্লু বৈদিক যুগ থেকে আরষ্ভ করে মহার্রুর্ত-রামায়ণের যুগ পর্যণ্তও আমাদের
 না। কাজেই পুর্ণবৌীনা রমণীী সষ্তান ধারণের সুস্থতা অনেক বেশি থাকত বলেইই সকাল গড়িয়ে দুপুর পর্যষ্ত গর্ভাধানের ভ্রত-নিয়ম পালন করেই রাত্রিকালে সহবাসের মষ্ত্র পড়তেন স্বামীরা।

শাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র গর্ভাধান-সংস্কারের অষ্তরে চতুর্থী কর্ম বনে একটি শ্মার্তক্রিয়ার উম্সেখ করেছে। সেটা আসনে বিবাহের তিন দিন পর স্বামী-শ্রীর মিলন সংক্রাষ্ভ কর্ম। গর্ভাধানের হোম-যষ্ভের পর চতুর্থী কর্ম অন্য কোনো শ্মার্ড কর্ম সুচিত করে না। বরং বলা উচিত, দিবসের স্মার্তক্রিয়ার পর এ হন নিশীথরাতের শারীরিক অবসর। রজ্োদর্শন্শের ঘটনাটা এখানে স্বতঃসিক্ধ। পরবর্তী সময়ে স্তীরোোকের বিবাহের বয়স কম इয়ে যাওয়ায় চতুর্ধী কর্মের আচারও উঠে যায়। থেকে যায় అe্রুই গর্ভাখান। अन্যেরা চতুর্ধী কর্ম শব্ৰটা বাদ দিয়ে বলেছেন নিমেক কর্ম। এতে যে-সব

মচ্র উচ্চারণ করে রমণীর যেসব অপ স্পর্শ করার বিধি আణে, তাত উচ্চणর গভীর ভাবনা তো কিচূ নেইই, বরঞ্ণ মম্র্রবর্ণের শক লে-সব অর্ব


 পिষ্ষরস गীর নাকে নস্যি দেবার মতে করে দিয়ে নিয়ে তার পর মষ্ৰ-্তষ্ত্র এবং সহবাস বিধি।
 গर্ভে অপ্পি আজে, যেমন আকাশর গর্ভে আহেন ইম্ম, দিক্সমুহের গর্ভে यেমন आছू বাযু সেই ব্রক্ম জমি তোমার্র গর্ভাধান ক্রনাম। শ্থৃতিশাশ্রকারদের কেউ কেউ বনেন প্রথম সভানनাভের আগে একনারই


 যেथানে র্রান, সেयানে এত জ্রিয়া


 ডার্যবর্বে ঘড়িয়ে পড়বার డেষ্টা করহছিল, সে জাতির প্রত্যেকটি পুক্রেষ নিজ্রেেের বফ্নভাবে প্রসারিত করার জনাই এক এক জনে দেবতার কাছে


 দশট্ট পুত্র সষ্ডানের জন্য আর্य পিতাকে কেরে মরতে হয়নি। গর্ডখান-
 একেবারেইই আদিম সং্কার, জনাদি অনষ্ভ সহবাসবিধি।

## २। পুসবন:

সবন মানে প্রসব; জন্ম। পুংসবন মানে পুত্র-সষ্তান প্রসবের জন্য পালনীয় নিয়ম-বিধি, সংস্কার। সংস্কারণুলির অনুক্রুমে এটি দ্বিতীয় সংস্কার। পুংসবনের সংজ্ঞা দেবার সময় স্মার্তরা একেবারে পরিষ্কারভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই সংস্কার পালনের ফনে পুত্র-সন্তানই জন্মায় — যেন কর্মণা নিমিত্ত্ন গর্ভিণী পুমাংসমেব সূতে তৎপুংসবনম্। আমরা আগেই বনেছি। বেদের যুগে কোনো সংস্কারেরই সুপরিকষ্পিত রূপ ছিল না। কিদ্ট গৃহ্যসূত্রগুলিতে বা স্মৃতিগুলির মধ্যে এগুলি যখন পালনীয় সংস্কারের রূপ ধারণ করেছে, তার সূত্রটা বেদের মধ্যেই অবশ্য আছে এবং সেই সেই বেদমষ্ঞই সংস্কারের পদ্ধতির মধ্যে উচ্চারিত হয়েছে। একটি পুরুষ অথবা একটি বীর পুত্রলাভের মূন প্রার্থনাটা আছে অথর্ববেদে। সেখানে স্বামী-স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বনেে — বাণ যেমন তৃণেন্লুমধ্যে অবস্থান করে তেমনই তোমারও গর্ভে একটি পুরুষ আসুক - টী তে যোনিং গর্ভ এতু পুমান্ বাণ ইবেষুধিম্। দশ মাসের পর ঐঞ্কীটি বীর পুত্র জন্মলাভ করুক, এই প্রার্থনা।

মনে রাখা দরকার, ஸंপ্ববেদ মানেই ঋগ্বেদের সময়ের অনেক পরে। একটা সময় ছিল যখন অথর্ববেদকে বেদের মধৌেই গণ্য করা হত না। বেদের সংখ্যা তখন ছিল তিন, যাকে একত্রে বলা হত ত্রয়ী। অথর্ব বেদের মধ্যে পরবর্ঠী তাষ্ভ্রিক প্রক্রিয়াগুলিরও সূত্রপাত ঘটে। মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি মজ্টের সঙ্গে কিছু কিছু আনুষ্ঠানিক এবং কিছু কিছু বৈদ্যশাস্ট্রীয় লতা, পাতা, ওষধির প্রথম প্রয়োগ আমরা অথ্বর্বদেই দেখতে পাই। একটি পুত্রসষ্তান লাভের জন্য অথর্ববেদে যে মষ্ত্ররাশি উচ্চারিত হয়েছে, তাকে বৈদিকরা বেদের মধ্যেই বলেছেন 'প্রাজাপত্য’ অর্থাৎ পুত্রলাভের অনুষ্ঠান। অথর্ববেদের ওই একই সূক্টের একটি মজ্ৰে স্বামী একটি বিশেষ লতাগাছির নির্যাস স্ত্রীর ওপর প্রয়োগ করে যে মন্ত্র বলেছেন তাতে মনে হয়,তাঁরা বিশ্পাস করতেন যে, পুত্র-সষ্তান লাভের ক্ষেত্রে যদি

কোনো বাধা থাকে, সেই বাধা দুর করবে ওই ওষষ্।। মঞ্রাটি অবশ্য ভারি সুন্দর - ভে নতার পিতা হলেন অষ্তরীক্ষ, মাতা হলেন পৃথিবী এবং যার মূল প্রোথিত আছে সমুদ্দে, সেই দৈবী লতা তোমার পুত্রলাভের সহায় হোক।

লжকণীয়, এখান্েও সমুদ্রের র্রপকে সেই গর্ভ-কপ্পনা বিষৃত, ঠিক ব্যেন মাতা হিসেবে ভৃমি বা ল্লেত্র এবং পিতা হিসেবে অষ্তরীক। পরব্তী কােে অনুষ্ঠানणির নাম বে ‘পুংসবন’’ রয়ে গেন, সেই নামটা কিষ্ঠ অথর্ববেদ থেকেই নেওয়া। সেই যে মঞ্রীঢ, टেঋানে শমীনতার ওপরে
 মিননের ফল্ন হিসাবেই এখানে পুরুষ-সষ্ডান बাভের বাচক ‘পুংসবন’ শদ্দটি উচ্চারিত হয়েছে।

পুংসবনের আনুঠ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম — বেগলি গৃহসমত্রগলির মধ্যে বিষ্তারিত হয়েছে, তাত লেখা যাচ্ছে - গর্ভ্ভাভ করার পর তৃতীয় মাস

 মभলজনক মনে করা হলেওওসসMA ব্যাপারেও যেমন গৃহসূত্রণির বিভিন্নতা আছু তেমনই নক্শ্র্র্রোগের ব্যাপারেও তাই। হস্ঠা, মূলা, ব্রবণা,
 বনে অনেকেই মনেে করেন। কোন্ মাসে পুংসবন করতে হরে - এ ব্যাপারে জাডুকর্ণা, বৈজবাপ, গোভিন, খদির প্রডৃতি পতিতেরা যেমন গর্ভনাভের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় মাসকেই প্রশস্তু বনে মনে করেছেন, তেমনই মানব গৃহসূত্র, অথবা দেবপাল, ব্রস্মবলের মতো টীকাকারেরা সপ্তম বা অষ্টম মাসকেই প্রশাম্ত বলে মনে করেছেন। তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে সবৌক্তিক মতটি বোধহয় দিয়েছেন, বাষ্ভবক্ক; বৃহস্পতির মতো বিদক্ধ ধর্মশাস্ৰ্রকরেরো। শিঔ যখন গর্ভিনীর গর্ভের মধ্যে নড়াচড়া করতে
 বনেছেন - সবনং স্পন্দনাৎ পুরা। ওদিকে বৃহ্প্পি বনেছেন বে, ওই

অনুষ্ঠান করত্ত হবে গর্ভষ্ট শিতর সঞ্চরণ অনুভব ক্পার পর্রে — সবনং স্পল্দতে শিত্শে।

সত্যি কণা বলতে কী - প্রাচীনেরা এাঁা বুঝত্তে না, যেমন আধুনিকেরা অনেক সময় বুঝেে বুঝতে চান না যে — গর্ভাধানের মুহূর্ত্রেই পুত্র जथবা কন্যার জন্ম নির্দিষ এবং নির্ধারিত হয়ে যায়। গর্ভ आহিত হবার পরఆ যেমন গর্ভিণীর ছয় থেকে নয় মাসের মধ্যে কোনো এক সময় যে-রকম সাধভ্্ণণের রীতি এষনও প্রচন্তিত আছু, পুংসবনের रीতি অनেকাঁ ওই রকমই। গর্ভनাভের অতদিন পরেও একtী পুর্রষ শিতকে দিয়ে গর্ভিনীর মুখে পরমাম তুলে দিয়ে এষনఆ যেমন গর্ভস্থ শিখটিকে কোনো অনৌকিক নিয়মে পুর্রষ সষ্ডানে পরিণত করার দুরাশা পোষণ করা इয়, পুংসবনের অনুষ্ঠানেও তাই হত।

খুব সংক্ষপে বলতে গেনে পুংসবনের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী आগের मিনে গর্ভিনীকে হবিষ্য থেয়ে থাব্ট্ট হয়। পরের मিন त্রী নতুন কাপড় পরে স্বামীর বা পাশে এসে ব্বুস্তিন। অনুষ্ঠানের দিনে সাধারণ

 স্বামী, त्रীরীর ডান হাতের ওপর দই-মাখানো দুটি মাষকঅাইয্যের দানা এবং এক্টট यব রেথে তিনবার প্রभ্ম করবেন — पूমি কী পান করহ — কিং পিবসি? त्रীఆ তিনবার বলनেন - 'পুংসবন’ পান কর্রি।

এষনকার মানুষের এ সব দেষলে অবাক হবেন। মাষকষ্নাইয়ের দানা, যব — এসব এখন হসিির খোরাকও বটে। आসমে প্রাচীনেরা এই সব প্রকৃতিজাত चাদ্দদ্রব্যের মধ্য দিয়ে কতセিি প্রতীকী আচরণ করত্নন সেটা খুব ভালো বোঝা যায়, আপস্তম্ব গৃহসৃজ্ঘ বিহিত পুংসবনের প্রজ্রিয়া দেখলে। মাষবম্নাইয়ের দুটি দানা এবং যবের বদলে তিনি বনেছেন বটগাছের দুটি ফল্ল সহ একটি ছোট শাখা যা পুর্ব অথবা উজ্জর দিকে মুষ করে রয়েছে, সেইটে ছিंড়ে এনে সেটিকে ছেঁচে তার রস গর্ভিণীর নাকে




 করাঁ অসুবিষ্ৰেনক বনেই পরবর্ঠী কালে এর বিক্প হিসেবে গর্ভিণীর
 ক্মচে হবে বে শিশির্রের জলে এই দুর্বা পেষণ করার নিয়ম এবং তা পেষণ করেেে দেবেন এমন এক দম্পতি যার ছেলে বেঁচে আহে।

তবে ন্যগ্গোধ ফলের রসেই হোক আর দুর্ভার হোক, সর্ব্রই ৫ই র্রস দেবার মহ্র্রা সেই পৃর্বোফ অর্ববেলের মম্র - তোমার গর্ভে ছেলে आসুক — आ ঢে যোনিং গর্ভ এতু পুমান্। এবই সত্গে যে বিতীয় মষ্রীি পড়া হ্য, তার সারার্থ কর্মমে দাড়ায় - দেব্তাদর মধ্যে গ্রথম হলেন









 সड্রীমৃপ থেকে আরষ্ট করে মানুষ সबcেই আঢে, यারা গর্ভের ভেতরে প্ররেশ করে গর্ভ লেহন করে গর্ভনাশ ঘটতে পারে অধবা বাইরে থেকে গর্ভফ্যাত প্রু্রে আার্রমণ করত্তে পারে।



ঘটে তার ব্যবস্থা করা। এটা আরও ভালো বোঝা যায়，যখন দেথি পুংসবন সংস্কারের অংশ হিসেবেই যখন আরও একটি সংস্কার পালন করা হত， যার নাম ‘অনবनোভন’। ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষায় শব্টটা হওয়া উচিত ‘অनবলোপন’ অর্থাৎ গর্ভ যাতে অবলুপ্ত না হয়，সেই চেষ্টা। সেকালের মানুষের বৈজ্ঞানিক চেতনা অত ছিল না। গর্ভপাত এবং রোগ－ভোগে গর্ভ নষ্ট হওয়ার ঘটনা ছিল অসংখ্য। অতএব তাঁদের ভাবনা এবং বিপ্ধাস অনুযায়ী দেবতার কাছে প্রার্থনা করে এবং যথাবুদ্ধি দূর্বারস ইত্যাদি বৈদ্যশাস্কীরীয় ঔষধ প্রয়োগ করে তাঁরা গর্ভপাত রোধ করতে চাইতেন। সংস্কারের পর্যায়ে সেটটই কিষ্ুু অনবলোভন — ন স্মুভ্যেন্ ন স্রবেদ্ যেন তৎকর্ম অনবলোভনম্। তবে ভারী আশ্চর্য হ্ল — ‘অনবলোভন’ সংস্কারে যে সব মষ্ণ্র পড়া হত，তা হল ঋগ্বেদের হিরণ্যগর্ভ সূক্ত，যার মধ্যে অণ্ডাকারে স্থিত এই পৃথিবীর আদিম রহস্য বর্ণিত। এবং অন্যটি পুরুষসূক্ত যার মজ্রে আদি পুরুষ নারায়ণের পৃজ্ঞা হয় প্রী凶নও। মষ্ত্রগুলি থেকে বেশ বোঝা যায়，গর্ভপাত বা এই জাডীয় दুর্রটনা থেকে মুক্তি পাবার জনাই সাধারণ দোষহানিকর মজ্ৰেই এই স্বীখীকর পালিত হত।

শাংখ্যায়ন গৃহসৃত্রে এই গ্ৰেিভরা নামটিও আর নেই। অনবলোভন’ এখানে সোজাসুজি ‘গর্ভর～⿰丬夕大’’ সংস্কারে পরিণত। এখানে যা মষ্ত্র আছে তাতে স্ত্রীর মাথার চুল থেকে পা，এমনকী গায়ের লোম পর্যষ্ত প্রত্যেকটি অঙ্গে ঘি মাথিয়ে সামগ্রিকভাবে গর্ভরক্ষণের মন্ত্র পড়া হয়েছে। গর্ভরক্巾ণের আশয়টি গৃহ্যসূত্রগুলির পরম্পরাতেই পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় আমাদের লৌকিক যুজ্তিলুলিও আস্ঠে আস্ঠে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। প্রথম কথাটা দেখুন， পুংসবন কর্মের সময় নির্দিষ্ট হয়েছে গর্ভলাভের দ্বিতীয় থেকে অষ্টম মাস পর্যষ্ত। এর কারণ একটাই — সষ্ডানজন্মের ক্ষেত্রে গর্ভিণীর কষ্ট，অস্বস্তি এবং শারীরিক বিকার একেক জনের একেক রকম সময়ে প্রকট হয়। অতএব ওই সব সময় বুঝেই পুংসবনের ব্যবস্থ করতেন প্রাচীনেরা। আবার দেখুন，বৃহ্পতি লিখেছেন — প্রথম গর্ভলাভের সময় তৃত্তীয় মাসে পুংসবন অনুষ্ঠেয়। কিষ্ঠ পরবর্তী গর্ভলাভের ক্ষেত্রে চতুর্থ，ষষ্ঠ অথবা

অষ্টমমাস্তে পুংসবন চনবে। তার মানে কী？প্রথম গর্ভনাভের ক্ষেত্রে শারীরিক অস্বস্তি এবং কষ্টের যে সব অভিষ্ঞতা থাকে，পরবর্তী গর্ভলাভের সময় সেটা বুঝ্েে নিয়েই পুংসবনের ব্যবস্থা হয়েছে।

আরো একটা ব্যাপার গর্ভলাভের ক্ষেত্রে দোষ নষ্ট করার সঙ্গে সজে বটফলের নির্যাস বা দুর্বারসের ঝ্েেঁটা গর্ভিণীর ডান নাকে দেবারও একটা বৈদ্যশাস্ক্রীয় যুক্তি আছে। সাংস্কৃতিক দিক থেকে এটা গুণাধান বটে， তবে বৈদ্যক যুক্কিতে সুশ্রুত যা বলেছেন，তাই ঢুকে পড়েছে ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে। সুশ্রুত লিখেছেন — গর্ভলাভের সময় বটের 巛ঠির নির্যাস গর্ভিনীর অনেক কষ্ট কমিয়ে দেয়। বিশেষ ভাবে পিপ্তাধিক্য এবং গায়ের জ্ৰানা কমানোর জন্য বটের چঠি，সুনস্মণা，সহদেবী বা বিশ্ষদেব গাছের ছাল ছেঁচে দুধের সহ্েে মিশিয়ে সেই রস তিন－চার ফ্যোটা গর্ভিণীর নাকে দিতে হবে এবং সেই রস সে যাতে থু－থু করে না ফেনে দেয়，তাও দেখতে হবে। গর্ভিণীর শারীরিক কষ্ট কম্মে ব্ষিবে এতেই। তা হমে দেখুন， বৈদ্যের ব্যবস্থাপত্র কীভাবে ধর্মীয় সংস্ক্কের্নর মধ্যে স্থান করে বেশি যুক্তিসহ হয়ে উঠেছে।

## ৩। সीমष্大োম্ময়ন：

সীমষ্ত，সীমা — এই শব্দগুলির অর্থ সিঁথ। সিঁথি কেটে চুল ভাগ করে দেওয়ার নাম সীমষ্大োন্নয়ন－সীমষ্ত উম্নীয়তে যম্মিন্ কর্মণি। গৃহ্যসূত্রতুলির মষ্যে এই সংস্কারের একটি পরিণত রূপ উপলব্ধ হবার আগে শধুমাত্র মষ্乛্রর্রাস্মণ নাম্ একটি প্রাচীন গ্রচ্থের মধ্যে আমরা সীমচ্ডোন্নয়নের কথা পাই। সেখানে যে মষ্ত্র আছে তাতে，আদি পিতা কশ্যপ প্রজাপতি দেবমাতা अদিতির সীমজ্তোন্নয়ন করে তাঁর গর্ভজাত সষ্তানের ঋদ্ধি এবং সৌভাগ্য সৃচনা করেছিলেন। তারই অনুকরণ গর্ভজাত পুত্রের আয়ু ও সৌভাগ্য কামনা করে মানুষও আপন গর্ভিনী স্ত্রীর সীমন্ত বিভাগ করেছে－তেনাহমস্যৈ সীমানং নয়ামি প্রজামস্যে জরদৃষ্টি কৃনোমি।

भুদ্রের সৌৈাগ এবং ঋবি কামনায় এই উৎসট্রমুই পরবর্তীকালের মানুষের মটেে সং্ক্কারের র্রপ খারণ করেছে।

 বাপারে মাত－个পিতার শে সব লোय थাকে সীমণ্ডোম্মন সেই লোম নষ্৪



 মানসিক এবং শারীরিক সুষস্বাছ্দ্দোর जাবনাটাও অই সংপ্কারের আঢ্তর তাৎপर्य হয়ে ఆळ।







 মাড়কাপুফ্চ এবং নাन্দীশ্রাফ্ সেরে হোমাপির পশ্চিম দিকে এజীট কোমল পুক্ত উচ্চাসনের ఆপর ত্রী＜ে বসতে বनবেন। এমন এব্টা आসনের ব্যব্ছা দেশ্ৰেই অভিষ্ঞ প介িতেরা মত প্রকাশ করেছেন যে，গর্ভিনী শারীর্রিক


 मिয্সে সিबি কেটে দেবেন－কপাল থেকে মাথার পি巨ন দিক পর্যষ্ট।

 বিভাগ ক্রে সিপি কেটে লেবেন স্বামী। অবশ্য সিপি কাটার ব্যাপারটা অनूঠ্ঠানের শেষাশ্শ। তার আগে মষ্ত্র আহে অনেক, যার অনেকখোোই
 এবাংশ খাতা অর্শাৎ বিষাতার উস্দেশ্যে, বে বিষাতা এই বিশ্ষের স্রষ্ষা। তিনি গর্ভিনীর গর্ডস্থ শি৫কে জীবন দিয়ে র্ৰ সমস্ঠ সৃষ্ষির সঙ্ে তার


 यেন একাফ্ঘ হয়ে যান। মম্রভাগের তৃতীমাংশে ভগবান বিব্ষুকে বলা হয় — তিনি শেন তার্র c্রেষ্ঠ রূপtি দিয়ে গর্ভস্থ শিษটিকে তৈরি করেন -






 आছে। গ্রাচীন্নরা বিপাস করডেন - রজপিপাসু রাক্সী-পিশাচীরা সব সময় এদিক-ఆमिক घুরে বেড়াচ্ছে। তারা পয্রীর গ্রথম গর্ভস্থ জূণাটিকে
 সুদूর্ডাঃ। बই সব পিশাচী-রাকসীদের তাড়ানোর জনাই সীমড্ডোম্নেরের
 मछ্তए:।

আষ্ণলায়ন-শ্মৃতি গর্ভিণীর বিষয়ে অই দूর্ডাবনাখনির সুত্র লাড করেছে পুরাণળলি. পেকে। পুরাণ বনেছে.— বিলাপ আার বিকৃতি নামে


পরিতাত্ত বাড়িতে। তারা সব সময় গার্ভিী রমণীর ハ্ৰার্জে থাকে। গর্ভিনী যেন কখনো ওই সব জায়গায় না যান। গেলে, ওই গর্ভহণ্ড রাকসরাক্পসীর দুই ছেলেমেয়ে - याদের নাম বিঘ্ন এবং মেহিনী — তাদের মধ্যে ছেলেটি গর্ভে প্রবেশ করে সূণট্টিকে থের্েে নেয় জার মোহিনী সেই গর্ভে প্রবেশ করে গর্ভপাত ঙটায়।

আমরা বুক্তে পারি, সেকালের দিন বহ্ল পরিমাণ গর্ভপাত ঘটত বলেই পৌরাগিকেরা কতখলি বিষান দিয়েছেন এবং তা দিত্যেছেন ধর্মীয় প্রবচনের মা্যমে, যাতে কোনোভাবেই গর্ভিনী রমণীরা সেই সব নির্দেশ অতিক্রম না করেন অথবা অন্যেরাও যাতে সেই নির্দেশ পালনে গার্ভিীী রমণীকে বাধ্য করেন। এর মধ্যে বৈদদাশাঙ্রীয় যুক্তিও কিছू আছে এবং তাও মিশে গেছে এই সব প্পীরাপিক ধর্মীয় নির্দেশের সজ্গে। সুশ্রু বলেছেন - গর্ভলাভ সুস্থিরভাবে জানার পর রতিত্রীড়़ এবং অতিরিক্ত
 চলবে না। রथারোহণ, অশ্যরোহণ বার্পী গর্ডিনী যাতে ভয় भান এমন কাজ করা এবং এমন স্থানে যাওমুট্রীকেবারেই অনুচিত। এ ছাড়া এই অবসায় অन্য কারণে শল্যচিকিপ্পীi'ি বারণ, কারণ তাতে রত কম্ম যাওয়ার সষ্ভাবনা থাকে। অন্যান্য শার্ডীরিক প্রক্রিয়া প্রাতঃকৃত্ত ইত্যাদি, সেক্িও অস্বাভাবিক হনেে তার চিকিৎসা করাতত হবে।

গর্ভলাভের পর থেরেই উপরিউক্ত বিষয়শলি সম্বক্ধে বে ভাবনা করতে বনেছেন সুশ্রুত, পুরাণগুলির মধ্যে সেই৩ুিই আব্রও বিস্তারিতভাবে প্রায় ধর্মীয় নির্দেশের আকার ধারণ করেছে। গোলকার বस্खুর ఆপর না বসা, কারণ তাত্ পিছলে পড়ে যাবার সস্ভাবনা, নদীতে স্নান না করা, লোকপরিত্যত ভুতুড়ে বাড়িতে না যাওয়া — কারণ তাত ভয় পাবার সষ্ভাবনা — এইসব সামান্য নির্দেশের সঙ্রে বাড়িতে ঝগড়াঝাঢি ना করা, গালমम्म ना করা, शिমচা-शिমচि ना করা — ইত্যাদি ব্যাপারেও নিম্বোষ্ঞ জারি করেছেন প্ৗৗরাণিকেরা। অতি-পরিশ্রম কমানোর জনাই


হয়েছে গর্ভিণীকে। কারণ এখুলি স্পর্শ না করায় ধর্মীয় নির্দেশ থাকার ফনেই হয়তো ধান-ভানা, আশুনের কাছে বেশি না যাওয়া বা ছাই দিয়ে বাসন-মাজার পরিশ্রম থেকে রেহাই পেতেন গর্ভিণীরা।

বলতে পারেন - এইসব পৌরাণিক এবং বৈদ্যক নিষেষের সঞ্গে সীমষ্ডোন্নয়নের মতো একটি সংস্কারের সম্পর্ক কী ? সম্পর্ক একটা আছে। আসলে সীমষ্ত কর্মের সাং্ক্কারিক প্রক্রিয়া প্রায়শই গর্ভলাভের পাঁচ ছয় মাস পরেইই অনুষ্ঠিত হয়। সুশ্রুতের বৈদ্যক মতে অথবা চাঁর বিশ্ষাসে. গর্ভস্থ স্রূণের মন তৈরি হতে থাকে গর্ভের পঞ্ণম মাস থেকে এবং তার বুদ্ধিবৃত্জির উন্মেষমাত্র ঘটতে থাকে ষষ্ঠ মাস থেকে - পঞ্চমে মনঃ প্রতিবুদ্ধতরং ভবতি ষষ্ঠে বুদ্ধিঃ। অতএব এইসব সময় থেকে গর্ভিণীকে শারীরিক এবং বিশেষত মানসিকভাবে প্রফুম রাখার দায়িত্ব আসত গৃহের সকলের এবং অবশ্যই প্রধানত স্বামীর। ওই যে আশ্বলায়ন স্মৃতি বলেছে — এই সময়ে রাফ্মসী-পিশাচীরা ঘোরাঙ্লেবুকরে গর্ভে প্রবেশ করে ভূণ গ্রাস করার লোভে — এই কুসংস্কারের প্ছিনে কারণ একটাই — গর্ভিণী যাতে সাবধান থাকেন। অতিরিক্ট ু小ীর্রম বা অন্যান্য অত্যাচারের ফলে यাতে গর্ভপাত না ঘটে।

আবার মানসিক দিক そৈকে এই সীমজ্ডোয়ন সংস্কার যে গর্ভিণীকে অনেকটাই উৎফুম্দ করে তুলত, তা এই সংস্কারে উচ্চার্য মজ্ত্রগলি থেকেও যথেষ্ট বোঝা যায়। গর্ভধারণ কানে নারী শরীরে যতই উচ্চাবচ বিকার দেখা যাক, সেই সময়ে ভাবী সষ্তানের জননী হবার জন্য চাঁর শরীরের মধ্যে স্নিক্ধ প্রসাদ ও লাবन্য সংযুক্ত হয়। সীমষ্ত-কর্ম্মেদ্যোগী স্বামী এই প্রসাদ বিস্মৃত হন না। তিনি ঠাঁর স্ত্রীকে সম্বোধন করেন চাল্দ্রমসী ষ্যোৎস্নার সাজ্জত্যে - রাকামহং সুহবাং সুষ্ঠুতী एবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ज्यना। সীমমাষ্ভোন্নয়নের সময়ে পক্ক উদুম্বর ফল এবং সজারুর কাঁটা দিয়ে স্বামী যখন গর্ভিণী স্তীর কেশবিভাগ করেন তঋন গর্ভিণী চাঁর আপন সাংসারিক এবং সামাজ্জিক তরুত্দ সম্বক্ধে, সচেতন হতে থাকেন। এক स্তবক উদুম্মর ফন আসনে 'ফার্টিলিটির পরিচায়ক। खধু কেশ বিভাগ
 পুংসবনের সময় হিরণ্গগর্ভ সৃত উচ্চারণ করে ত্রৈলোক্যপতি এবং
 श्री তখন এই ত্রিनোকের সর্গে একাষ্দण নাভ কর্রেন - এणাবण


 পৃবক্কৃচৃঃঃ কেশেঃ বৌীং দथাতি।

চून বেঁধে দেবার সময় শ্বামী ময্ত পড়ে বনবেন — এই বলবান







 উল্দেশ্যে গান ধরতেন आর ऊাদhর সাে ম্বামী ম্বয়ং গানের কলি ধরত্ন — সোম এব নো রাাজ্জমা মানুयীঃ প্রজাঃ।

 করা। প্রাচীনেরা এর নাম দিয়েছিলেন ‘‘োহদ’ বা ‘‘দেহাদ’। কট্টর শ্মার্ড



 यमि এই সময়ে স্র্রীর ইচ্ছাপৃরণ না কর্রে তবে দোय লাগবে তোমার ग্রীর

গর্ভে। আসলে এও সেই গর্ভিনীর মনের দিকে তাকানোর চেষ্ঠা। প্রাঢ়ীনেরা বিশ্ধাস করতেন গর্ভিনীর শাষ্ত এবং প্রসাদিত মনই উত্ৰম সষ্তানের প্রসৃতি घঠায়।

প্রসঙ্গত উল্মেথ্য, এতক্ষণ যতজুলি সস্ক্কারের কথা বনেছি গর্ভাধান, পুংসবন, সীমম্তোন্নয়ন ইত্যাদি — এগলি সবই সষ্ভান-জন্যের পৃর্বকননীয় সংস্কার। তার মানে, পুত্র বা কন্যার জন্মের সময় থেকে মৃত্য পর্যত্তই নয়, সম্তান যেদিন থেকে গর্ভে আহিত হবে, সেই দিন থেকেই তকে একটি উৎকৃষ্ট সষ্তানে পরিণত করবার জন্য চেষ্টা করতেন প্রাচীনেরা। হতে পারে, এর মধ্যে অনেকটাই বিপ্যাস আর কুসংস্কার, ছয়তো বা অনেকটা বিম্ময়, কিম্ট একটি সুসস্তান লাভের জনা খচীনদের এই চেষ্টাঁুকু আমাদের কৌুহহলী করে।

জাতকের জন্মের আগে আরও দૂ-একটি সংস্কার আছে, যেখানে সুみপ্রসবের জন্য মষ্ৰ উচ্চারিত হয়েছ, ד্তু সেওলি তেমন তরুত্রপুর্ণ
 আমরা মূল গূহ হতে দূরে তৈরুকরা আহুর ঘর বলে এবটা छায়গা


 জীতিমতো ‘ার্কিটটে'’ ডেকে সমতন ভূমিতে একটি সুরম্য সৃতিকা-ভবন নির্মাণ করতত বলেছে — সুভূল্মে নির্মিতং রম্যং বাস্তুবিদ্যাবিশারদদঃ।
 সৃতিকগৃহের স্বাস্যুl্রুই নষ্ঠ করে লেওয়া হয়েছিল।

যাই হোক, পৌরাণিক নিয়ম্ম সষ্ৰাবা প্রসবের দু-এক দিন আগেই দেবদ্ঘেজ্রের পুজা হবার পর বাদি-বাজনা শ্ঘ্যধ্বনির মধ্যে দিয়ে বেশ আড়ম্বরের সঙ্েেই সৃতিকা ভবনে প্রবেশ করতেন গর্ভিনী। এরপার যখন
 মষ্ত্র পড়তেন তার অর্থ হল - पুমি এবার বহির্গত হয়ে এই পৃথিবীর

মুখ দেখো। তবে তুমি একা নও, আসবার সময় তোমার গর্ভবেষ্টনী জরায়ুটিকে সগে নিয়ে বেরিয়ে এসো। ঠিক যেমন কম্পিত হয় সমীরণ, যেমন কম্পিত হয় সমুদ্র, তেমন করেই নির্গত ইও তুমি।

মূন কথাটা হন - ‘এজতু’ অর্থাৎ চলমান হুও, হাওয়ার মতো, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। প্রসববেদনার তরঙ্গের সঙ্গে হয়তো এই উপমাগুলির মিল আছে এবং গর্ভস্থ সস্তান প্রসুত হবার সময় কোথাও যেন বাধা না পায়। দেহাষ্তর্গত পুষ্টমাংস বা মেদবহ্ন্নতায় যাতে জরায়ুসহ সষ্তানের বহির্গমন রুদ্ধ না হয়, সেজন্যও অথর্ববেদের মষ্ত্র পড়েছেন স্বামীরা — নৈব মাংসেন পীবরী ন কম্মিংশ্চনায়তমব জরায়ু পদ্যতাম্। জরায়ু বলতে যে এখানে কোনোভাবেই আক্ষরিকার্থ বোঝাচ্ছে না এবং 'প্যাসেন্টা'ই যে এখানে অভীষ্ট অর্থ সেটা ওই একই মন্তের অন্তর্গত ‘পৃশ্নি’ শব্দটা থেকে বোঝা যায়। ‘পৃথ্মি’ মানে বাংলায় পানা, পুকুরের পানা, শ্যাওলা, জলজ পর্ণ। পানা যেমন জলে ড্ৰসে, তার মূল যেমন অদৃঢ়
 বন্'েছে ঠিক তেমন করেই যেন জ্জর্যামু অর্থাৎ ‘পাসেন্টা’ও বেরিয়ে আসে — অবৈতু পৃপ্মি শেবলং নুনে রায়ুরত্তেবে।

খবরের কাগজ্ৈে একবার্র পড়ড়িলাম - এন.আর.এস হাসপাতালে নাকি প্রদूর ‘প্যাসেন্টা’-লোভী কুকুর ঘুরে বেড়ায়। এই কুকুর নাকি ‘প. াসেন্টা' খেতে এসে একটি শিশকেই কামড়ে দিয়েছিল। আমার ধারণা, এই; হাসপাতালের সুতিকা বিভাগ এখনও অথর্ববেদের ‘ট্রাডিশন’ মেনে চলে। অথর্ববেদ বলেছে - জলের উপরিভাগে স্থিত শৈবালের মতো ‘প্ৰ্যাসেম্টা’ বেরিয়ে আসুক সহজে। কেন? না, সেটা থাকবে কুকুরের ভোজনের জন্য — ঈেনে জরায়ুঃ অব্তবে। সতি, সবই ব্যাদে আছে, এখনও এই একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় এসেও আমাদের স্বাস্থ্যসম্মত হাসপাতালে কুকুরদের সেই ভোজন উৎসব চলে। যাই হোক, গর্ভযন্ত্রণার আরষ্ভ থেকে একেবারে প্রসব পর্যষ্ত যে সব গুরতত্যহীন সংস্কার-কর্মের কथা আমর্না বললাম, এળুनির একাংশের নাম সোষ্যণ্ডীকর্ম এবং

অবরাপতন। শেষোক্ত অ<রাপতন নামটি থেকেও বোঝা যায় জরায়ুর নির্গমন বলতে প্রাচীনেরা ‘প্য্যাসেন্টা'ই বুঝেছেন, কেননা ‘অবরা’, 'অমরা’ ইত্যাদি শব্দ বাংলায় ‘প্যাসেন্টার‘ই প্রতিশব্দ’। হলায়ুধ মিশ্র ‘জরায়ু’ বোঝাতে ‘আঁয়ল' নামে একটি দেশি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। বাংলা ভাষার ক্রমবিকশের পর্যায়ে কেনো সময় ‘প্মাসেন্টা’ অর্থে আঁয়ল শব্দের প্রয়োগ! হত, ভাষাতাত্তিকেরা তা ভেবে দেখবেন। তবে এটা যে সংস্কৃতে ব্যবহৃত গর্ভাবরক ‘উম্ব’ শব্দের প্রতিভূ তাতে সন্দেহ নেইই।

## 8 । জাতকধর্ম:

গর্ভ থেকে শিশুর নিষ্ক্রমণের পর থেকেই সংস্কারগুলির আরও এক পর্যায় শুরু হয়। যে শিঔ জন্মাল যে যদি কন্যা হত, তাহলে সেই কন্যার জন্ম যে সব সময়েই পিতা-মাতার জীবন নিরানন্ফীরে তুলত, এমন উদাহরণ আমরা ভূরি ভূরি দিতে পারব না। ত্কে হাঁ, পুংশিশই যে প্রাচীনদের কাছে একাষ্ঠ আকাঙিক্মি ছিল্পেবং কন্যার জন্মও যে নিতাষ্ঠই অনাকাঙিক্শ্কত ছিল, সেই প্রমাপ্পু ভূরি ভূরি আছে এবং প্রাচীন যুগে তা ছিল স্বাভাবিক। তখনকার দ্দিনে যুদ্ধের জন্য নিজ্জেদের গোষ্ঠী ছড়িয়ে দেবার যে ভাবনা স্বাভাবিক ছিল, এখন তা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু অতিआধুনিক যাঁরা, যাঁরা কথায় কথায় প্রগতির কথা বলেন, তাঁরা কেন কন্যার জন্মে হতাশ হন?

সত্যি কথা বলতে কী মনস্তत্ত্রের পাঠটুুু এখানে সবচেয়ে বড়ো। বিবাহ দেবার ভাবনা এবং সে জন্য অর্থের ভাবনা - এই সব অবাষ্তর ভাবনার চেয়েও বড়ো কথা হল — কন্যা শেষ পর্যষ্ত পিতা-মাতার কাছে থাকে না। সস্তানের মাধ্যমে যে অহং এবং মমতার পুষ্টি হয়, কন্না সেই পুষ্টি দিতে পারে না। কালিদাসের মতো সংবেদনশীল কবি পর্যষ্ঠ নিখেছেন — কন্যা মানেই সে আমার নয়, সে পরের — অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব। জন্মমার্রেই এই বিষাদ পিতামাতাকে আকুলিত করে বলেই, কী প্রাচীন

কী आধুনিক প্রत্যেকেই বিষাদিত হন। কিষ্ট কন্নাজন্মের মতো কঠিন বাস্তবের মুদ্যেমমখি হয়ে প্রচীটেরা কন্যা বর্জনও করত্তন না কিংবা তাদ্রর মেরেও ফেন্তেন না। প্রাচীন সংহিতার প্র্যাণ দিয়ে দু-একজন সাহেব এই রকম কब্পিত ব্যাখ্যা করেছেন এ্রং অब্পশ্রুত কিদ্ম ‘সোশিওলজিস্ট’’ ऊঁদদর মাথায় নিয়ে নেচেছেন, কিষ্ট এরা প্রাচীন তথ্য জানেন কম, কিস্ট বলেন বেশি।

কোন্ো সন্দেহ নেই যে, কন্নার জন্ম হলে পিতা-মাতার মন বিষষ্ণ হত এবং এই বিষাদের প্রতিষ্লন ঘটেছে সংস্কারের মধ্যেও। তৈত্তিরীয় সংহিতার একটি মজ্রের মধ্যে দেখা यাচ্ছে কন্যা সত্তান জন্মালে শিখতিকে একপালে ঔইয়ে রাখা হত, আর পুত্র জন্মালে তকে তুলে নেওয়া হত। এই Шইয়ে রাখা এবং তুলে নেওয়ার মধ্যে প্রতীকীভবে বে প্রাথমিক বিষাদ-আহুদ্রের সৃচনা আছ్, সাহেবরা এবং তাদের অনুগামীরা সেটাকেই বর্জন-গ্রহণের তাৎপর্ৰ্ গ্রহণ করেছেন। প্র্ট্রেন সংহিতায়, মহাভারতে,


 তাকে একপালে টইয়ে রাখার্ যে রীতি ছিন, সেট খবুই বিমাদ্রর প্রতীক। তার ভাবৗট এই নয় যে — এর তো সং্ষ্ষারের প্রয়োজন নেই, অতএব তয়ে থাক।
 রক্巾া এবং নিজের অহং-মমত্তের ঢুষ্টিসাধন করতে পারতেন, অতএব সর্গে-সগ্গেই তার সং্ক্কার আরষ্ট হত এবং এই সং্ক্কারের নাম জাত্কর্ম। দোষ অপনয়ন অথবা তুাধান যদি সংস্কারের লদ্মা হয় তবে জাতকর্ম্মর মা্যমম দূটিই घটত বলে মত প্রকাশ করেছেন হারীত এবং পারক্কর। হারীত বলেছেন - পিতা-মাতার শ্র-শোণিত এবং গর্ভসত্রাষ্ত সমস্ত দোষ জাতকর্ম্রে দ্বার দূরীভভৃত হয়। আর পারস্কর গ্যৃসুত্রের মতে জাত্কর্ম সং্ক্কার পুত্রের মেধা আর আয়ু বাড়ায়।

आভিধানিক অর্থে জাত্র্ম হন — পুত্র জাত হলেই যে কর্ম করতে एश। একেবারে সুপ্রচীন কালে পুত্রজন্মের সত্গে সক্গে নাড়ি কাটার आগেই জাত্রর্ম বিহিত ছিল - প্র্ডূাভিবঞ্ধনাৎ পুহসো জাতকর্ম বিধীয়তে। उবে জাতকর্মের প্রক্রিয়া অত্তষ্ত প্রাচীনকালে যা ছিল, পরবত্তী কলে তার পরিবর্তন ঘটেঢে নিশ্চয়। বে তৈত্তিরীয় সংহিতায় কন্যাশিশ ক্রন্যালে ৩ইয়ে রাখার কथা এবং পুত্র জন্মালে কোলে তুলে নেবার কथা বनা হয়েছে, সেঋানে লেখতে পাচ্ছি - পুত্র জন্মানোর সজ্গে সঙ্গে পিতা বারোঢি মৃৎপাত্র রক্ষিত পিচের মতো কেনো খাদদ্রব্য বৈশ্ধানরের উস্দেশ্যে আহ্তি দিয়ে যাগ করতেন। এতে নাকি পিতার ধন, ধান্য এবং বলের বৃক্ধি হত। অन্যদিকে শতপথ ভ্রা⿰্木ণ বলেছে — পুপশিখর নাড়িছ্ছেদের আগেই পচচজন ভ্রাস্মণ নবজাত পুংশিঙটিকে আজ্রাণ করবেন। অভাবে পিতা এ কাজ করবেন। তবে বাম্তব কারণেই এই বিধান চলেনি। হয়তো আর্যথণের কোনো প্রজাতির মধ্যে এই নিয়ম চালু ছিল্ণীর


 সক্সেই শিখর মুঢে এক কৌাট গব্য ঘৃত দিত্রে চাটানো হত এবং তাবপরে মায়ের স্তুন্য পান করতে পেত শিও - ত্মাৎ কুমারং জাতং ঘৃতং বৈ প্রতিলেহ়া্ডি স্তনং বা অনুধাপয়ডি। বৃহদারণ্যকে জাতমর্মের বে বিস্ঠার আছে তার প্রধান অসণলি হল - (১) দধি-ঘৃত সহম্যেগে একটি সমষ্র্রক হেে। (২) নবজ্জাত পুর্রের কানে তিনবার ‘বাক’ শপটি উচ্চারণ করতেন পিতা। बন্মলব্ֵেই এই শব্দ তিনবার উচ্চারণ করে তিন বেদ অथাৎ జ্ভানকে পুত্রের অষ্ভরে প্রতিষ্ঠিত করতেন পিতা (৩) একটি সোনার আংটির সাহব্যে পিতা দই-ঘি মযুর মিশ্রণ পুত্রে মুণ্ দিতেন তার মেধা এবং
 শি৫কে। (৫) এরপর শি৩কে মাতৃস্তনা পানে সমর্জে প্রবৃষ করতেন পিতা।
(৬) বীরপুত্রभসবিণী জনनীকে সমম্র্রক অভিনন্দন জানাতেন স্বামী।

গৃহসূস্রুলির মধ্যে এই সমষ্ত প্রক্রিয়ার কোনো কোনো অংশ আছে আবার কোনোঢি বাদও গেছে, বিশেষত জননীকে অভিনন্দনের বাপারাঁ
 পরম্পরা গ্রহণ করে পরবর্তীকালে জাতকর্ম্মের রূপ সৃষ্টি হয়েছছ, তাতে প্রথচমই একটি প্রদীপ জালিয়ে পু⿴囗্রমুখ দর্শন করে পিতা স্নান করে আসতেন, তারপর সোনার কঠিতে ঘি-মষ্রু নিত্যে পুত্রের মুখে দিতেন পুত্রের শতায়ু কামনায় মহ্র্র বলতেন — দেবতাদ্রে দ্বারা রক্পিত হয়ে এই পৃথিবীত जুমি শত শরূe জীবিত থাকে - আয়ুষ্মান ওুপ্েো দেবতাভিঃ শতং জীব লোকে अস্মিন্।

আয়ুষ্ষামনায় সঙ্গে সঙ্সেই পুত্র যাতে মেধাবী হয় তাও কামনা করা হত মচ্ত্র পড়ে। উপনিষদের মধ্যে শিখকর্ণে যে 'বাক্' শব্প উচ্চারণের


 সরম্বতী।

এই আয়ুষ্षামনা এব: শ্মিধা-জন্মানোর মষ্ত্র পরবর্তীকালে পৃথক দूটি সং্ক্কারে পরিণত হর্যেছে যার নাম ‘‘মোজননায়ুষ্যকর্ম’।

পুত্রের মেধা আর আয়ীষ্षামনা করে নবজাতকের কানে কানে যে সব মন্ত্র উচ্চারণ করতেন পিতা, সে সব মক্ষের চমৎকারিতা শিઋপুত্রের মধ্যে নতুন বাক্তিব্বে প্রতিষ্ঠা করে। এই সব মষ্ত্র নবজাতককে এক মুহুর্ত্তের মধ্যে যেন পৃথিবী, অষ্তরীক্ এবং স্বর্গলোকের সন্রে একাশ্য করে তোলে
 মাধ্যচ্ম পিতাও একাষ্য হন পুত্রের সঙ্গে। তিনি বলেন — आমি যেমন তোমাকে জাি ঢুমিও সৌী জানো, আমরা অক্সল্xে শত শরতের শোঢা



বে শিখ কিছুই বোঝে না, তার কানে কানে এত কथা বলে নবজাতক শিওটিকে পিতা যেভাবে আঘ্মীকরণ করেন, তার তীব্রতা অকক্পনীয়। শেষে ছোটো শিশুটির কাঁধে হাত রেখে আশীর্বাদ করেন পিতা — পাথরের মতো কঠিন শরীর হোক তোমার। কুঠারের মতো আমার বির্রোধীদের ছেদন করো তুমি। পুত্র! আমিই তুমি হয়ে জন্মেছি, তুমি একশো বছর বেঁচে থাকো — আツ্মা বৈ পুত্রনামামি স জীব শরদঃ শতম্।

ভাবুন এত্গুলি মষ্ত্র কিন্তু নাড়ি কাটার আগেই। পিতা পুত্র এবং তার জনनী এইভাবে একাய্ম হয়ে ওঠার পরেই জননীর শরীর থেকে বিচ্ছিম্ন করা হত শিশকে। শিশুর মুখে জননী তখন প্রথমে দস্ষিণ স্তন প্রদান করত্তে, তারপর দ্বিতীয় স্তন। জননীর সেই শতধার দুभ্দ তখন পিতার মুখোচ্চারিত মজ্তে পুত্রের আয়ু বল এবং যশের প্রতীক হয়ে উঠত — অশ্মে স্তনৌৗ প্রयুঞ্জানা আয়ুর্বরো যশো বলম্।

জাতকর্মের প্রক্রিয়ার মধ্যে আরও র্রুকি অসাধারণ অগ্গ হল জন্মদাত্রী মাতার অভিমন্ত্রণ। अভিমম্ট্রু ্মেনে প্রশংসা। একানের দিনে জন্মদাত্রী রমণীকে শাড়ি-গয়নার উন্থুর্রার দিয়ে তুষ্ট করতে দেখি স্বামীদের। সেকানের দিনে উপহার দেব্যেু্র্র্রথা ছিল না বটে তবে পুরুষ-শাসিত সমজ্জে এবং হয়ডো বা এক্টট পুরুষের জন্ম দেবার জন্যই সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে স্রীকে অভিনন্দন করতেন স্বামীরা। অভিনন্দনের মজ্ৰে পুত্রের জনनী দেবমাতা ইলা এবং মিত্রাবরুণের কন্যার সঙ্গে একাছ্মতা প্রাপ্তু হন। স্বামী তাকে দেবী সম্বোধন করে একজ্জন বীর রমণীর সম্মান দিয়ে উচ্ছৃাস প্রকাশ করেন — তুমি বীরের জন্ম দিয়েছ। এইভাবে তুমি যেমন বীরের জনनী হয়েছ, তেমনই আমাকেও এক বীর পুত্রের পিতা হতে সাহায্যে করেছ - বীর বীরমজীজনথাঃ। সা फ़ং বীব্রবতী ভব यা’স্মান্ বীরবডো'করোৎ।

জাতকর্মের সমস্ত উচ্ছুাসের পরেই আসে নামকরণের সংস্কার। এখনকার দিনে আমরা প্রায়ই অম্নপ্রাশনের সময় পুত্র-কন্যার নামকরণ করতে দেখি এবং সে নামটি পিতা-মাতা এবং অন্যান্য পরমাড্যীয়ের আলোচনাক্রুমে নিশ্চিত হয় বনেই নামকরণে বিলম্ব হয়। অতএব অন্নপ্রাশনের সময় ছাড়া গতি থাকে না। কিষ্তু সেকানের দিনে নাম ভাবতে হত অনেক আগে থেকেই এবং বেশিরভাগ শাস্ত্রকারদের মতে নামকরণ করা হত পুত্র-কন্যার জন্মের দিনেই। অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ প্রচুর। কেউ জন্মের দিন থেকে দশ দিনের মাথায়, কেউ এগারো, বারো অথবা ষোলো দিনের মাথায়, আবার কেউ বা বত্রিশ দিনের মাথায় নামকরণের বিধান দিয়েছেন। এমনকী জন্মদিন থেকে একশো দিন, এমনকী এক বছর পার করার বিধানও বাদ যায়নি।

এত মতভেদের পেছনে কারণও্ত ল্রুমান করা যায় অনেক। মনে রাখা দরকার, নামকরণ সস্কার ফ্টেtিহু এককভাবে ব্রাদ্মণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং যেহেতু তা স্ত্র্বজনীন, অতএব পুত্র-কন্যার জন্মের পরে যে জননশ্শৌচ চলত, বির্ভিন্ন জাতির অশ্শৌচক্রিয়ার বিভিন্নতা অনুযায়ী সেই অশ্ৰীচের পরৌই নামকরণের অনুষ্ঠান হত। আবার যেখানে একশো দিন, কী এক বছর পরে নামকরণ হচ্ছে, সেখানে বুঝতে হবে নবজাতকের অসুখ-বিসুখ, অন্যান্য অশৌচচ-কাল পড়ে যাওয়ার ঘটনা। পিতার প্রবাস — ইত্যাদি অনেক কিছুই কল্পনা করা যেতে পারে। তবে সব কিছুর ওপরে একটা কথা ঠিক যে, নামকুরণের সময় শাস্ক্রসম্মতভাবে এতটা দীর্ঘায়িত হওয়ার পিহনে কারণ একটাই — পুত্র-ক্ন্যার নামকরণ নিয়ে বেশ ভাবনা-চিষ্তা করা হ্ত এবং তাতে সময় চলে গেলেও পিতা-মাতার দিক থেকে সাংস্কারিক কোনো সমস্যা তৈরি হত না।

সংস্কার শব্দটির লক্ণ মিলিয়ে — অর্থাৎ সেই ওুণাধান বা দোষনাশের কथা ভেবে যদি নামকরণের তাৎপর্য -ৃঁিি, তাহলে শাস্ত্রকরেরা

শতপথ ভাপ্মণের উদাহরণ দেখিয়ে বলতে পারেন যে নামকরণের ফলে নবজাত পুত্রের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায় - জাতস্য নাম কুর্য্যাৎ পাম্পানমেবাস্য তদ্ অপহষ্তি। ছলায়ুধের র্রাদ্মণসর্বস্ব এবং বেশ কিছু গৃহ্যসৃত্রের মধ্যে দেখা যায় যে, পুত্র-কন্যার জন্মের পরেইই তাদের ওপর অশরীরী রাক্ষসী-পিশাচী বা প্রেতাত্মার আবেশের ভয় পেতেন পিতামাতা। অতএব অস্যুত শব্দে আকীর্ণ কতগুনি উচাটন-মন্ত্র পড়ে সে-সব বালগ্রহ (যারা বাচ্চা ধরে, বাচ্চাদের ওপর ভর করে) তাড়িয়ে দিয়ে পুত্র-ক্্যার নামকরণ করতেন পিতা। পিতা ভাবতেন, নামকরণ করে দিলেই সেই শিঋটি আর অরক্ষিত রইল না। একটি নামের আবরণে শিশ্টিকে যেন সমস্ত আগক্ক্রক বিপদ থেকে সুরক্ষিত করা হল। এই কারণে কখনো একটি, দুটি, এমনকী তিনটি নামও রাখা হত।

নামকরণের পিছনে যে মনস্তত্ত বা দার্শনিকতা ছিল প্রাচীনদের তা হল নবজাতকের ‘আইডেনটিফিকেশন’, গ্রুর একটি প্রতীকী পরিচয় সমাজ্ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা। বৈয়াকর্ন্প্পতত্্জলি লিখেছেন — মাতাপিতা যে নির্জন ঘরের মধ্যে বস্থে পুত্রের নামকরণ করেন - দেবদত, যষ্ঞদন্তু ইত্যাদি, আসলে সেট্রের্র সংষ্ভ। পিতা-মাতার ওই নামকরণ থেকেই অন্যেরা শিশটিকে চির্মতে পারে। নামকরণের তাৎপর্য এই সংষ্ঞার মধ্যেই। স্মার্ঠ বৃহস্পতি এই কথাঁাই বলেছেন আরও সহজ করে। তিনি বলেছেন - লোকসমাজ একজনকে পৃথক এবং এককভাবে চিহিত করাটাই নামকরণের কারণ — নামাখিলস্য ব্যবহারহেতুঃ। নাম মঙল এবং. ভাগ্য বয়ে আনে। নামের মাধ্যমেই মানুষ কীর্তি লাভ করে। নামকরণ করাটা তাই প্রশস্ত কর্ম।

এত প্রশস্ত হন্েও এটা বলতে হবে যে, নামকরণ ব্যাপারটা সৃষ্টির আদি কাল থেকেই খুব স্বাভাবিক সহজ এবং অবধারিত বলেই নামকরণের সময় কেনো বৈদিক মষ্ত্র উচ্চারিত হয় না — নামকর্মীি তু বৈদিকমষ্বৈ রনুষ্ঠানং পারস্করেণ নোপদর্শিতম্। স্মার্তরা অনেকেই তাই নামকরণ নিয়ে এত মাথাও ঘামাননি। নামকরণের অনুষ্ঠান সেকানে যা হত, তা অনেকটাই

নৌকিক ভাবনায় বিহিত। ন'মকরণের আগে মা এবং নবজাতক পুত্র দুজনকেই স্নান করতে হত। তারপর মা নবজাতককে নতুন বস্কেরে আবৃত করে পিতার কোলে দিতেন। পিতা অন্যান্য নিত্যকর্ম সেরে পুত্রটির মাথায় কুশের জল ছিটিয়ে মষ্ত্র পড়ত্তেন। ঐই মষ্ত্রগুলি অবশ্য কোনোভাবেই নামকরণের সঙ্গে যুক্ত নয়, বরঞ্চ এগুলি নবজাতককে পরিষ্কার করা এঝং জল দিয়ে মার্জনা করার মন্ত্র। একেবারে সবার শেষে পুত্রটির উত্তরদিকে মাথা করে কোলে নিয়ে পিতা অথবা যিনি নাম দেবেন তিনি পুত্রের ডান কানের কাছে গিয়ে বলতেন - তোমার আজ থেকে এই নাম হল। অনেক ক্ষেত্রে এই পিতৃদত্ত নাম অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা अতিথিদের সামনে উচ্চারণ করে সামাষিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা হত। সেকালে নামকরণের অনেক স্মার্ত বিধি ছিল। ছেলে হলে দুই অক্ষর বা চতুরশ্মর নাম, মেয়ে হলে তিন অক্ষরের নাম দিতে হবে। ছেলে এবং মেয়ে — দুয়ের ক্ষেত্রেই নামকরণের কিছ্রেষ্িিনিযেধ ছিল, অর্থাৎ এই নাম দেওয়া यাবে, সেই নাম দেওয়া য়ে না — ইত্যাদি। নাম দেবার রীতিনীতি নিয়ে বেশ বড়ো একখান্লি প্র্ষ্ধই লেখা যায়। কিস্ট তার অবসর নেই এখান।

## ৬। निষ্ফ্রমণ:

নামকরণের পরের সংস্কার হল নিষ্ক্রমণ। এই সংস্কারের মাধ্যমে শিখর মধ্যে নতুন কোনো গুণের আধান করা বা অন্য কোনো বিশেষ ফলের কथা বनা নেই কোথাও। इলায়ুধ তাই নিখেছেন — বিশেষ ফলের কথা নেইই বলেই যাষ্ভবক্ক্য এখানে পিতার বীজ এবং মাতার গর্ভদোষ নিরসনের সাধারণ ফলের কথা বনেছেন। এখানেও তাই মানতে হবে। আমাদের ধারণা এটি নিতাষ্তই এক স্বাভাবিক সংস্কার। নিষ্ক্রমণ মানে বাইরে নিয়ে আসা। সৃতিকাগৃহের अশৌচ শেষ হলে জননী যেহেছু সেই গৃহ ছেড়ে বাইরে আসেন এবং পুনরায় তাঁর সামাधিক পরিবেশের সঙ্গে এবত্র হন,

ত্মেনই শিঙটিরও তো এই প্রথম বাইরে আসা। এই প্রথম বাইরে আসার ব্যাপারটৗই স্মরণীয় করে রাখা হত একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। পিতা সেদিন শিশটিকে. কোলে নিয়ে সূর্य দেখাতেন। মষ্ত্র পড়ে বলতেন দেখো বৎস! এই সূর্যই হলেন তিন ভুবনের চঙ্ষুঃস্বরূপ। পূর্বদিকে দেবতাদের হিতকারী নিষ্কলুষ সূর্যের উদয় হয়েছে। চোখ ছাড়া যেমন কোনোকিছুই চাঙ্মুষ দেখা যায় না, এই সূর্य ছাড়া এই জগতেরও প্রকাশ ঘটে না।

প্রথম দিনের সূর্य পিতৃক্রোড়ে লালিত নবতম সত্তাকে কোনো প্রশ্ন করত কি না জানা নেই, তবে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বৃহৎ পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রকাশ-বস্তুর সজ্গে পুত্রের পরিচয় করিয়ে দিতেন পিতা। পুত্রের জ্ঞানোন্মেষণের জন্য এই হয়তো পিতার প্রথম প্রচেষ্টা। ভাবনে আশ্চর্য লাগে, একটি অবোধ নবজাতকের কানে মন্ট্র উচ্চারণ করে তাকে সূর্য দেখানোর পর পিতা যখন বলতেন — আমরুএকশশো বছর বাচচব, একশো শরৎ দেখবো এবং একশো শরৎ পরশ্শধখরর কথা শুনব - তখন বুঝি
 উচ্চতর এক দেবমহিমায় প্রহিষ্ুু করাই ঈধু নয়, মজ্টোচ্চারণের মাধ্যমে পিতা যে ঠাঁর পুত্রটির মধ্যে ঢচিরষ্তন জ্ঞান এবং বশশগত ঐতিহ্যের মূল প্রেথিত করার কথা ভাবতেন — এইসব সংস্কারের মনস্ততত্ত বোধহয় সেটাই।

## १। अस्मপ্রশশन:

এই সংস্কারের কথা সবাই জানেন এবং প্রায় সকনেই মানেন। মানেন, কেননা এর পিছনে যে বৈষ্ণানিক কারণ আছে তা আজও সযৌক্তিক। অশন মানে খাওয়া। প্রাশন প্রকৃষ্টরূপে খাওয়া। অম্ন বলতে যেকোনো খাদ্যবস্টু বোঝালেও এখানে অন্ন মানে ভাত। শিঔ আগে যেখানে মাতৃস্তন্য, ঋল অথবা গোরুর দूथं খেত, তার কাছू ভাত বা অন্য কোনো ‘সनिড’

জিনিস খাওয়া মানেই প্রকৃষ্ঠ ভোজন অর্থাৎ ‘‘্রাশন’। অন্নের প্রকৃষ্ট
 দ্বারা শিওশরীরে কেনেো তুাধান হয় বলে শাস্তাকারেরা বনেননি, কিষ্ুু লোষাপনয়নের কথ্া বললে তাঁরা ওই একই কথা বলেন। অর্থাৎ রেতঃ, রক্ত, গর্ভোপঘাতের দোষ নাকি অন্নপ্রাশনের সং্ককরের নষ্ট হয়। আমরা এটl ভালো করে মানতে পারি না। বরঞ্চ সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝি মে শিশ্ত আগে মাডৃস্তন্য পান করত, তাকে শাক্ত খাবার অভ্যাস করান্নের প্রাজ্ভিক সংপ্কারের মধ্যে ওণাধানের লঙ্মণটাই থাকা উচিত ছিল। অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানের মম্্রণ্ণলি থেকেও এই ওুাখানের কথাটই মনে বেশী আসে। তবে এই শাম্ৰীয় লপ্ষণের চেয়েও এখানে মে শিখর শারীরিক প্রয়োজনীয়তই বেশি এবং সেই প্রয়োজনীয়তার খাতিরেই যে এই সংস্কার শাশ্ণ এবং সমাজ্রের মধ্যে पুকে পড়েছে, তা আমরা বুঝত্ত পারি আজও এই সং্ক্কার টিকে আছে দেখে। সুশ্রুতের স্রেণো বিশালবুদ্ধি কবিরাজ তাঁর


 জनনীরఆ হিতসাধন করবে, जন্যদিকে শিখটিরও হিতসাধন করবে। মমতাময়ী জননীরা প্রয়োজনাধিক কাল ধরে শিษটিকে স্তন্যপান করালে তাঁদের শরীর জীর্ণ হতে থাকে, অতএব সেটে যাতে না হয়; আবার অন্যদ্রিকে অধিক বয়স পর্যষ্ত স্তন্যপান করার ফুনে যে শিখর শক্ত খাবার থেয়ে বড়़ হাবার কथা ছিন, সে পেটে জ্লুধা নিয়ে অন্যভাবে জীর্ণশ্শীর্ণ হতে थাকে। অতএব জনनী এবং টাঁর জাত্ক দুজনেরই সুস্থতাবে জীবনশক্লিলাতের প্রয়োজনেই অন্নপ্রাশন সংস্ক্কার মর্যাদা লাভ করেছে।

গুহ্যমূত্তলির মতে অন্নপ্রাশন অনুঠানের সাখারণ কান শিখর জস্ম থেকে ছয় মালের মাথায়। মনুর মতও তাই — অষ্ঠে'নপ্রাশং মাসি — यাষ্ষবক্কের মতও তাই। অনেকে আমাকে প্রপ্ন করেন এবং এমন লোকাচারও অই রকম আদে বে, — শিওর দাঁত বেরির্যে গেলে আর

অন্নপ্রাশন দেবার মানে থাকে না। সবিনয়ে জানাই — শাস্ক্রের মষ্যে অনেক বচনই এখন অনুচিত এবং হাস্যকর মনে হতে পারে এবং হয়তো আঁকড়ে থাকবারও মানে হয় না, কিত্ত্ সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে সমজ্রের প্রয়োজনে, ব্যক্তির প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজন থেকে বহতর শাস্ত্রবিধির সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে এই অন্নপ্রাশনকে কেন্দ্র করেই বলতে পারি যে, শিখর দাঁত ওঠা বা না ওঠার সঙ্গে অন্নপ্রাশনের কোনো সম্পর্ক নেই। শাশ্র্রকারদের মধ্যে এমন মানুষও রয়েছেন, যিনি শিশর দাঁত ওঠার জন্যই অপেক্গা করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন — শাস্গেরে মত মেনে ছয় মাসের মাথায় অন্নপ্রশশন দিতেই পারো, কিন্ট শিশুর দাঁত উঠলেই ভালো হয় - যষ্ঠে অন্নপ্রাশনং জাতেষু দন্তেষু বা। বেশ বোঝা যায় — দাঁত উঠলে শক্ত খাবার হজম করার সুবিধে হয় বলেই এই কথা বলেছেন তিনি।

গৃহাসূত্র এবং স্মৃতিগুলির বেশির ভাহ্রুফ় মাসে অম্নপ্রশন দেবার পক্ষপাতী হলেও অনেক স্মার্তই বুঝো্জেৃ যে, ব্যক্তি-শিশুর স্বাস্থই এই
 নেই, তরল পদাথও জীর্ণ হয় ন্যn এই অবস্থায় থুব বিধি মেনে অম্নপ্রাশন দেওয়ার কথা বলেননি শাস্ত্রককরররা। তারা নিয়ম শিথিল করে বলেছেন জন্ম থেকে ধরে ছয়মাসে অন্ন্রাশন দেওয়া বেশ ভালো। কিষ্তু তা না পারলে আট মাসে, নয় মাসে, অথবা দশ মাসেও অম্নপ্রাশন দেওয়া যায় — তদভাবে’ষ্টমে মাসি নবমে দশমে’পি বা। এমনকী স্মার্তপ্রধান অপরার্ক প্রাচীন নিবন্ধকারে শজ্ফের মতো উজ্লেখ করে বলেছেন - জন্মের এক বছর পরে বারো মাসের মাথাতেও অম্নপ্রাশন দিতে বাধা নেই — সংবৎসরে’ম্রপ্রাশনম্ অর্ধসংবৎসরে ইত্যেকে।

বারো মাসের পরেও যে অম্নপ্রাশনের বিধান দেননি স্মার্তরা তার সবচেয়ে বড়ো কারণও ওই শিশুর প্রয়োজন। ছ’মাসেই যেখানে একটি শিঙ্ শক্ত খাবার জীর্ণ কর্রার উপযুক্ত.সেখানে অম্নপ্রাশন এক বছরের পরে চলে গেলে শিশ এবং জননী দুয়ের পক্ষেই অস্বাস্থকর হবে।

অন্নপ্রাশনের অনুঠ্ঠান খুব বড়ো নয়। তবে সংপ্কারের ছোনো অনুষ্ঠানও বড়ো বলে এখন মনে হয়, তার কারণ যে কেনো এই ধররনের অনুষ্ঠানের আগে নিত্তকর্ম, মাতৃকপপজ, নাদ্לীশ্রাদ্ধ ইত্যাদি করতে হহ: তাত্ত সময় যায় অনেক। অম্ন্রপশনের মুন অনুষ্ঠানে শিতর মুথে বে খাবার দেওয়া হত, গৃহসূত্রের ধারা অনুযায়ী অ মোটেই নির়ামিষ নয়। শাংখায়ন লিখেছেন - পিতা নিজ্জে সেদিন পঠার মাংস বা পাখির মাংস রাঁধবেন। অবশ্য মাছও রান্না করা যেতে পারে এবং তার্র সতে
 মধ্যে यদি বিশেষ কোনো গণের প্রতি পিতামাতার বিশেষ কামনা থাকে, তবে তার জন্য এক-এক রকম পাখির মাংসের ব্যবস্থা করেেেেন সৃত্রকারেরা। তবে এটাও ভাবার কোনো কারণ নেই মে, ছয় মাস থেকে এক বহরের শিఆকে ভালো পরিমাণ মাপ্স খইফ়ে তার পেটের সর্বনাশ করা হত প্রথম দিন থেকেই।

आসনে এওলি প্রঢীক মাত্র। রাল্লি হত অনেক রকম এবং সব

 না এবং শিঙও তা কতর্খানি উপজোগ করত বা এখনও করে, তা সহজবো্্য নয়, তবে পরবত্তীকালে ধৈন এবং বৈন্ষ্রদের প্রভাবে শিঙকে মাংস খাওয়ানোর বায়নাটা উঠ্ঠে যায়। থেকে যায় স্বর্ণরেণু ঘযা সহ ঘিমধ, দই — या বৈদিক খাদ্যতালিকার নিরামিষ অবশেষ। একেবারে শেষ यूগে আসে পরমান্ন — মধ্বাজ্যং ক্নরোপেতং প্রাশয়েe পায়সং তু তম্ — এই পরমান্রে মধ্যেও মধু, ঘি এবং সোনার রেণু ঘমে দেবার রীতি ছিল - এবং স্বভাবতই স্তনাপানসিক্ত শিফর মুণে পরমাজ্রে স্বাদ অবশ্যাই মধুর এবং চমৎকার। সোনার বাপারটা হয়জো কবিরাজ মশাইদের কাছ থেকে এসেছে। কিষ্ট या কিছুই পর পর এসেছে তা বৈদিক সমাজ থেকে आধুনিক সমাজ্জের খাদ্ততালিকার বিবর্তন জনুযায়ী এবং অবশাই শিখর ওদরিক ফ্মমতার ব্যাপারে ক্রম্রবর্ধমান সচেট্নতা অনুयায়ী।

অম্রপ্রশনের মষ্ত্র বলার সময় ভগব্তী বাগৃদ্রেীর কাছে স্টুি করা रয়েছে, যাতে তিনি দूभ্ষদায়িনী ধেনুর সক্গে একাঘ্খিকা হয়ে নবজাতকের সক্গে সকলেরই শজ্তি এবং সামর্ধ্য বিধান করেন - ধ্নেন্বাগশ্মান্ উপ সুষ্ঠুততু। পরবর্তী কালে রসশাজ্মের মধ্যে ‘‘াক্’’ অর্থাৎ শব্দার্থভাবনাকে অনেক সময়ে ধেনু বা গোরুর সন্গে ঢুলনা করা হয়েছে — বাগৃৃেনোর্দু এতং হ হ কিন্ট্ট অন্ন্রাশনের সময়ে এই মক্বোচ্চারণে বোঝা যায় প্রাটীনেরা খাবার দিয়ে শরীর মোট করার চেফ্ে যাত্ত তা বানকের বুদ্ধিবৃষ্তি উ島বিত হয় সেটই চইইতেন। আরও বে মভ্র্রা আছে, সেট ব্যট্টিগতভাবে আমাকে নুট্ জ্যাম্প্সুনের ‘হাঙ্গার’ বইটির কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রকৃষ্টরাপে
 আহার আছে এবং অম্ন্রাশনের সময় একটি শিখর শারীরিক এবং মানসিক বিবৃদ্ধির জন্য ইন্দ্রিয়ণলিকেও যে তণ্পণ করতে হয়, তাই যেন বলা হয়েছে




 ইতি आশংসা। এখানে যিনি মষ্ত্র বলছ్ন, তিনি আআমি করি’ বননেও এটা শিখই যেন বলছে বলে বুমতে হবে।

৮। চছড়াকরণ:

চূড়া মানে এখানে দুল। করণ মানে করা। অর্থাৎ মাথার ওপরে চৃড়ার মহো উদ্দ করে চুল রাখা। সোজা কথায় ঢিকি রাখা। आশ্চর্य হন মূড়াকরণের মধ্যে টিকি রাখার মহো একটাં অস্ভিবাচক দিক থাকা সজ্জেও এর নেতিবাচক দিকটা অর্থাৎ মাথা ন্যাড়া করা বা হুন ঙেলে দেবার দিকটইই কিস্টু জনমনে বেশি প্রকট এবং তাও আজ থেকে নয়, বহ গ্রাটীন

কাল থেকেই। যদিও এই সংস্কারের নাম. দেবার সময় কখনো নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। কখনো এর নাম চূড়াকরণ, কখনো চূড়াকর্ম आবার কখনো বিবর্তিত ভাষায় চৌলকর্ম। অর্থাৎ নামের মধ্যে অধিকাংশ চুল ফেলে দিয়ে চূড়ার মডো চুল রাখার অর্থটাই বেশি প্রকট।

সংস্কার শক্দের পারিভাষিকতার দিক থেকে এর মধ্ব্যেও গর্ভদোষ নষ্ট করার হেতু আছে বলে স্মার্তরা অনেকে মনে করলেও অনেকেই বনেছেন — চৃড়াকরণের মাধ্যমে পাপ নষ্ট इয় এবং দীর্ঘায়ু তথা যশলাভ ঘটে - তেন তে আয়ুষে বপামি সুশ্লোকায় স্বস্তয়ে। অর্থাৎ সাংস্কারিক অর্থে চূড়াকর্ম্মের মধ্যে দোষাপনয়ন এবং ওুণাধান দুইই আছে। সংস্কার, ধর্ম, আচার — সবকিছু বাদ দিয়ে যদি লৌকিক দৃষ্টিতে দেথি, তবে বলতে হবে — এই সংস্কারের জন্ম হয়েছিল নিছক প্রয়োজনীয়তা থেকে এবং সে প্রয়োজনীয়তাও অনেকটাই শারীরিক।

ভেবে দেখুন, অতি প্রাচীনকালে এ্থী্নকার দিনের মতো ভালো চিরুনি পাওয়া যেত না। যদি বা শজার্ট কাঁটা বা অন্য কিছू দিয়ে চুল আঁচড়ানো বা পাট করার পদ্ধতিকিক্রু থেকেও থাকে, তবু তা দুই-তিন বহরের শিখুর মাথার পক্ষে খের্টোধহয় উপযোগী ছিন না। ফলত শিশুর মাথায় যেসব ঘা বা ক্ষতের’ সৃষ্টি হত, তা থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় ছিল মাথা ন্যাড়া করে ফেলা। আবার ন্যাড়া করার বিপদও কিছু কম নয়। মাথায় যে জ্মুর দিয়ে চুল চেঁছে ফেলতে হবে সে ক্ষুরের ধারও কম নয়। ক্রন্দনরত শিখর মাথায় ক্ষুর দিয়ে চুল ফেলে দিতে গেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাতে বাপ-মায়ের মনে ভয়ও কিছু কম হত না। ফলে শিখর পিতা চৃড়াকরণের সময় মষ্ত্র প'ড়ে শুধু ফ্ষুরের স্তুতি করেন, যাতে ক্ষৌরকর্মে শিশর অন্য বিপদ না আসে।

মাথা ন্যাড়া করার স্বাস্থ্যসম্মত কারণ বা প্রয়োজনীয়তা বুঝতে आমাদের অসুবি!ধ নেইই এমনকী মষ্ত্রগত ছুুর্ট্ততির কারণও আমরা লৌকিকভাবে বুঝতে পারি, কিস্তু মাথার পেছনে একগুচ্ছ চুল রেথে দিয়ে एূড়া সৃষ্টি করার নৌকিক তাৎপর্যটা কী? এর উত্তর দিয়েছেন সেকালের

৬8
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাজার－বদ্যিদের প্রধান চরক－সুক্রুত। সাধারণভাবে বলবার সময় সুশ্রুত লিখেছেন — মাথা ন্যাড়া করলে এবং নখ কাটলে শরীরের খुদ্ধতা এবং নঘুতা যেমন আসে，তেমনই আসে হর্ষ，সৌভাগ্য এবং উৎসাহ — হর্ষ－ লাঘব－সৌভাগ্যকরম্ উৎসাহবর্ধনম্। চরকও ওই একই কথা বডলছছেন， তবে তিনি একটু বেশি বয়সেই চুলদাড়ি－নখ কাটার কথা－প্রসগ্গে উপরি উক্ত হর্ষ－সৌক্দর্যের উম্লেখ করেছেন।

আমাদের বক্তব্য — বেশ তো，ন্যাড়া হলাম，কিজ্তু মাথার পিছনে ওই এক ঝুটি দূল রেখে ন্যাড়া হবার প্রয়োজন কী！পরিষ্কার হব তো পুরো মাথা কামিয়েই পরিষ্কার ইই। শশ্রুত তাঁর নিজস্ব অ্যানাটমির ख্ণান থেকে বিধান দিয়ে বলেছেন — মাথার পেছনে ওপরের দিকে，যেখানটা বাইরে থেকে মুলের একটা ঘূর্ণিমতো দেখা যায় সেখানে মাথার ভিত্রে কতগুলি শিরার সস্ধিস্থান। এর নাম অধিপতি। এইখানে কোনো আঘাত লাগলে নিশ্চিত মরণ — শিরাস⿸্ধিসন্নিপারুর্রুরোমাবর্তো＇ধিপতি স্তত্রাপি সদ্যো মরণম্। অতএব মাথার ওই অংれた यদি ভানো করে একটা 《ীটি বেধে টিকি রাখা যায়，তাহলে যথাস্ধ্ভ্র্র সুরক্মিত থাকে মাথার ওই সবচেয্েে গুরুত্বপুর্ণ সংবেদনশীল জায়গ্গে্ৰা। চৃড়াকরণের বৈদ্যক প্রয়োজনীয়তা ওইখনেই।

সাংস্কারিক নিয়মমতো চৃড়াকরণের বয়স শিখর এক বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে। মন্মু মত অষ্তত তাই। কিজ্ত্ আশ্বলায়ন লিখেছেন — জম্ম থেকে তৃতীয়，পষ্চম，সপ্তম বৎসর এমনকী উপনয়নের সময়েণ এই মৌলকর্ম করা যায়，আজকান অবশ্য শেষেরটৗই চনে। তবে সেযুগে যেহেতু আট বছরেই উপনয়নের সময় হয়ে যেত，তাই মাথা－ন্যাড়া করার সাংস্কারিক কর্মটি যে থুব দেরিতে হত，তা বলা যায় না।

চূড়াকরণের মষ্ট্র－তাৎপর্য আগেই বলেছি — ধারানো কুরের কাছে स্নুি，নাপিতের কাছে स্তুতি — যাতে বালকের কোনো ফতি না হয়। আর যেটা না বলনেই নয়，সেটা হন টিকি রাখার পপ্ধতি। বেশির ভাগ ক্ষের্রে এটা পারিবারিক নিয়ম্মেই চলত，তবে কোথাও কোথাও গোর্র－

প্রবরের সংখ্যা মেনে ততণুলি শিখা রাখা হত। বশিষ্ট ঋষির বংশধারায় মাথার মাঝখানে মোটা টিকি, অত্রি এবং কাশ্যপগোত্রীয়দের মাথার পিছনে দুই দিকে দুটি শিখা। অগ্গিরস গোত্রীয়দের পচটি শিখা, এতে মাথার পিছনটা ভরেই থাকত চুলে। আর ভার্গবরা টিকি রাখতেন না, তাঁরা একেবার মুণ্তিত-মস্তক। উত্তরভারতীয়রা বাঙালি-ব্রদ্মণের টিকির মুলে কম্ম দেখে বাঙালিদের বিদ্রূপ করে বলেন — বাঙাল্কে বাম্ভন সব ভার্গব্ হ্যায়।

## ৯। কর্ণবেষ :

এও একটা সংস্কার। সোজ অর্থ কানের লতিতে ফুটো করা। খেয়াল করে দেখবেন — এখন মাথা ন্যাড়া করা, কান ফুটো করা — সবই হয় পৈতের সময়। কিন্তু পূর্বকালে এগুলি সবকই্করতে হত পৈতের আগে। গৃহ্যসুত্রগুলি প্রায়ই এই কর্ণবেধের কথ্রুম্Aেখ করেননি, তার কারণটাও পরিষ্কার। আসলে কান ফুটো করাব্রুল্লে উদ্দেশ্য ছিল শরীরের অলংকরণ। ন্যাড়া মাথায় কানে দুল পরের্র্রী যে শোভা হত, তা জানি না। তবে পরবর্তী স্মৃত্তুলিতে কর্ণবেধ ভালোভাবে স্থান করে নিয়েছে বলেইই বলতে পারি, প্রাচীনেরা একেবারে রুক্ষ-শষ্ক ছিলেন না। কানে দুল পরে এদিকওদিক ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে তাঁদের কিছু আকর্ষণ ছিলই, নইলে, এটা সং্ক্কারে পরিণত হয় কী করে! তবে সেকালের প্রধান বদ্যি সুশ্রুত কিষ্তু খুব বাচ্চা অবস্থাতেই কান ফুটো করে দেবার পক্ষপাতী। তাঁর মতে এতে অলংকরণের সুবিধে রইলই, উপরক্ত্ট তাঁর মতে অब্প বয়সে কানের লতির ওপরে শাঁখের মরো জায়গাটায়. ফুটো করে দিলে নাকি ‘হাইড্রোসিল’ বা ‘হার্নিয়া’র মতো অম্ত্রবৃদ্ধির অসুখ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে শজ্ফোপরি চ কর্ণাচ্ভে... বিধ্যেদ্ অষ্তবৃদ্ধিনিবৃত্তয়ে।

## ১০। উপনয়ন:

বহ্র্রত শব্দ, বহ্থ তর্কিতও বটে। উপনয়ন এখন যেমন এক ধর্মীয় সংস্কারে পরিণত হয়েছে, সেকালে তেমন ছিল না। উপনয়ন ছিল প্রধানত ছাত্রাবস্থার দ্যোcক, যাকে অন্য পরিভাষায় বলা যায় ব্রপ্মাচর্য। পরবতীকালে উপনয়নের পূর্বে আরও একটি সংস্কারের সৃষ্টি হয়, যার নাম বিদ্যারম্ভ। ইস্কুলে যাবার আগে যেমন হাতেখড়ি, এও তেমনই। পौচ বছর বয়সেই বিদ্যারম্ভের সূচনা হত। তবে পণ্ডিতেরা মনে করেন — পরবতীকালে ব্যাকরণ এবং অন্যান্য শিক্ষণীয় বিদ্যা পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে এসে যাওয়ায় বেদ-বিদ্যা লাঙের সময় পিছোতে থাকে। ফলে বিদ্যারষ্ভের অনুষ্ঠান করে প্রাথমিক পড়াশান্না আরম্ভ হয়ে যেত। পরে আট বছর বয়সে অথবা আরো কিছু পরে গুরুকুলে গিয়ে বেদ এষং ব্রদ্মবিদ্যা আহরণের সূচক হিসেবে উপনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হত।

উপনয়ন শব্দটি আসছে নী ধাত্ত্থিকে, যার অর্থ নিয়ে যাওয়া, ‘উপ’ মানে কাছে। উপনয়ন মানে ক্পিছে নিয়ে যাওয়া। কার কাছে নিয়ে যাওয়া? বৈদিক, ওপনিযদিক, আআ্র - যাঁর কাছেই জিজ্ঞাসা করুন, একই উত্তর হবে — আচার্ৰের কাছে শিক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়ার নামই উপনয়ন। আজকাল যেমন ‘পপতে’ বলনেই মাথা ন্যাড়া করা, কান যোটানো এবং গলায় একটি নবতত্ত্রী সৃত্রধারণণণর কথা মনে আসে, గ্গাদাদ বৈদিক যুগে এ রকম ছিল না বলেই মনে হয়। প্রথম কথা হল गাধ! ন্যাড়া করা বা কানবেঁধানোর সঙ্গে পৈতের কোনো সম্বন্ধই নেই, কারণ এসব অনুষ্ঠান আগেই হয়ে যেত অন্নপ্রাশনের দুই-তিন বছরের মभোই। পৈতের পরে বরং চুল-দাড়ি রাখারই নিয়ম। আর গলায় যে বভঙসূতত্রর অধিষ্ঠান দেখি আজকাল, তাও ব্রাপ্পণ্যাচারের মধ্যে এসসছে অল্লে পর্র ; অনেক পরে।

বস্তুত ‘উপনয়ন’ শব্দটার পূর্বরূপ হল ব্রদ্মাচর্য, যা নাক্কি এক!ी, বালকের ছাত্রাবস্থ। সৃচনা করে। ঋগ্রেদের মধ্ধে আমরা ‘ব্রপ্ষচারী’ «্প্রিি

পাচ্ছি — ব্রস্মচারী চরতি বেবিষদ্ বিষঃ স দেবানাং ভবত্যেকমগম্ কিত্ত্ত উপনয়ন শব্দটি ঋগ্বেদে মোটেই পরিষ্কার নয়। একটি ঋকের মধ্যে অবশ্য পগ্তিতেরা উপনয়ন শব্দটির গক্ধ পেয়েছেন, কারণ মষ্ব্রটি উপনয়নের সময় বলতে হয় এথনও। এই মষ্ত্রর মধ্যে সুবাস, সুবেশ এক যুবক যষ্ঞীয় যূপকাষ্ঠের সজ্গে একাচ্ম হয়ে গেছে এবং বলা হচ্ছে - এই যুবককে দেবভাবপ্রাপ্ত আচার্য ঋষিরা উন্নীত করেন — তং ধীরাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ষ্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ। এখানে ‘উন্নয়ন্তি’ - এই ক্রিয়াটির ধাতুগত অর্থ উপনয়ন শক্দের প্রতিশব্দ বলে মনে করেন বৈদিকেরা।

ঋগ্বেদের মধ্যে পরিষ্কারভাবে উপনয়ন সং্কারের স্বরূপ উদ্ঘাটিত না হলেও অথর্ববেদে এসেই তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। পরবর্তী কালে উপনয়নের যে রূপ আমরা পাই, তার অনেকটাই পাওয়া যায় অথর্ববেদে, আর ব্রান্মণ গ্রছ্থললি রচনার সময় ব্রপ্মচারী হবার জন্য ছাত্ররা যেভাবে গুরুর কাছে এসেছে, তার সম্যক পরিচয় প্রা৪য়া যাবে। উপনিষদগুলির
 চিহ্তি, আর গৃহসুত্রতুলি রচনার্ত্সময় উপনয়ন একেবারে আচারব্যবহারে ঠাসা হয়ে সর্বৈব এক্রুর্মীয় সংস্কারে পরিণত হ্ন।

বস্টুত উপনয়ন এবং ব্রদ্মচর্य বালকের ছাত্রাবস্থা অথবা আরও বিশদার্থে যৌবনস/্ধির সুচনা করত সুপ্রাচীন কালে। এখনকার দিনে প্রথম স্কুলে যাবার জন্য বাবা-মা যেমন টাঁদের বালকটিকে সুবেশে সুসষ্জিত করে নিয়ে যান এবং ইস্কুলের শ্রেণিপ্রষান তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সভ্যতার প্রথম উল্মেষেও যে সেইরকমই ছিল তারই পরিচয় মেলে ওই পুর্বকথিত ঋক্মজ্রের মধ্যে — সুন্দর বসন পরিধানে যুবকটি আসছ্, তাকে ঘিরে আছে মেখলা। সে যখন দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করবে, তখনই তার মাহাঙ্যের সুচনা হবে — যুবা সুবাসঃ পরিবীত অগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। উপনয়ন-সংস্কারের মাধ্যমে ব্রাপ্মণ যে দ্বিতীয় বার জন্ম নাভ করে — সংস্কারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে - যে জন্য তাকে দ্বিজ্জ বলা হয়, সেই দ্বিজ্জে্রের তাৎপর্यও হয়ঁতো প্রथম ওই ঋক্মম্ত্র থেকেই উৎসারিত — স উ ત্রেয়ান্
 থেকে চনে আসছে ত বোঝা যাবে পার্শিদের ‘লৌ জত্’（নবজন্ম）অনুষ্ঠান থেকে। পার্শিদের ‘নৌ জত্ত’ পরবের সময় হন বালক－বালিকার ছয় বৎসর বয়সে। বিদ্যারষ্大ের সময়াক্ু উপনয়নের মষ্যে ধরে নিলে আমাদের এই সং্কারঢিও নৌ অত্－এর সঙ্গে মিলে যাবে। ভামাতত্তের নিরিখে অতএব জোর দিত্রেই বলা যায় আর্যভাষাভাষী গোষ্ঠী যখন ইরানি গোষ্ঠীর সন্গে একাঘ্যক ছিন，তথন থেকেই এই সংপ্কারের সুচনা হয়েছে।

র্রদ্দার্य এবং উপনয়নের অনুষ্ঠানের মধ্যে যে দ্বিঢীয় জন্মের তাৎপর্य আছে，তার সুত্রটা অথ্ববেদের মধ্যেও খানিকটা রূপকের মাধ্যচে ধরা আহে। ব্র্ষাারী আচার্যের কাছে বিদ্য শিখতে আসত，এবং আচার্য তার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে গর্ভস্থ ভূণেে মতো তিন রাত্রি রক্শা করতেন－ আচার্य উপনয়মানো ব্রম্মাচারিণং কৃণুত্ গর্ভমষ্ঠঃ। মক্র্রর্পপক বলেছে－

 রাত্রির কথাট থাকায়－তং রাঙ্hী উদরে বিভর্তি－এখনো পৈতের
 যা রূপক আকরে বিবৃত，শ‘্তপথ র্রাম্মণে তা আরো পরিষ্কার করে বলা इয়েহে। সেখানে লেখা যাচ্ছে — উপনয়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে आচার্य ঢ゙র শিষ্যের দস্সিণ হৃ্ঠ ধারণ করেন এক সময়। এটা ব্রমাারীকে শিষ্যত্রে অभীকার করার প্রটীক। শতপথ বলেছে — ব্রम্মাচারীর দস্ষিণ হস্ত ধারণ করে আচার্য তকে আপন অণ্তরে গর্ভের মতো ধারণ করেন — আচার্বা গভীভবতি হস্টমাধায় দস্মিণম্। এর তিন দিন পর গায়র্রীর সন্গে জন্মলাভ করে শিষ্য ব্রাদ্মণ বলে পরিচিত হন। দেখুন，এখানেও সেই তিন দিনের কথা，এখন যেটা ত্রিরাত্রিক গৃহগর্ভবাসে পরিণত হয়েছে।

শতপথ র্রা⿰্木ণে একটি বালকের উপনয়ন－প্রক্রিয়া যেভাবে বর্ণিত হয়েছে，তাত্ত দেখা যাচ্ছ－বিদ্যালাভার্থী বালক श্रথমম এসে আচার্यের কাছে এসে বলত — आমি ব্রদ্মাচ্ভ্যের জন্য এসেছি，অiম ব্রদ্মাচারী হতে

চাই! जুরু বলতেন — তোমার নাম কী বৎস? বালক নাম বললে পরে গুরু যদি তাকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করতে চাইতেন, তবে তার কাছে এসে (এই কাছে আসাই — উপনয়তি, উপনয়ন) তার দক্ষিণ হাতখানি নিজের হাতে ধরতেন - অথাস্য হস্তং গৃহৃাতি। তারপর বালকের নাম ধরে বলতেন — তুমি ইন্দ্রের ব্রদ্মচা!রী অর্থাৎ ইন্দ্র তোমার আচার্য; তোমার আচার্য হলেন অগ্মি এবং আমিও তোমার আচার্য। এরপর আচার্য তাঁর নবাগত শিষ্যকে ক্মিতি-অপ-তেজ ইত্যাদ্যি পঞ্চভূত এবং ওষধি বনস্পতির তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দিতেন মষ্ত্র পড়ে। আসলে ুরুগৃহে থাকতে হলে ছাত্রকে নিজের মাকে ছেড়ে এসে প্রকৃতিমায়ের কোলে আশ্রয় নিতে হত বলেই হয়তো এই নিয়ম।

অঙ্গরণ বালককে শিষ্যত্বে গ্রহণ করার ক্কেত্রে বাচিক অঙ্গীকারটুকুই সব নয়, আচার্য তাঁর নবাগত শিষ্যকে এক মুহूর্তের মধ্যে आাপন গৃহের একজন করে তুলতেন ঢাঁর ল্লিজর কর্মভার শিষ্যের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে। আচার্य বলত্ন অপোশান। আমার ঘরের কাজ ক্কুরে। এই যে গার্হাপত্য অগ্গি জ্রলছে দিনরাত, একে নিভতে দেওয়া ীুল্লেবে না, এতে সমিধ-কাষ্ঠ নিক্ষেপ করবে সময়ে সময়ান্তরে। আরও बैকটা কথা, দিंনে ঘুন্মেনো চলবে না — মা সুযুপ্থ্য ইতি। আচার্য এরপর শিব্যের কানে গায়ত্রী-মন্ত্র উচ্চারণ করতেন।

কবে লেখা হয়েছে এই শতপথ ব্রাস্গণ ? খুব কম করে হলেও খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম- নবম শতাব্দী হবে। তো শতপথ তারও আগেরকালের রীতি উজ্লেখ করে বলেছে - প্রাচীন কানে ব্রপ্মচারী গুরুগৃহে এলে তার আগমনের দিন থেকে এক বছর পরে গায়ত্রী মন্ত্রের দীক্ষা দিততেন আচার্য। তারপরে এটা ছয় মাসের মাথায় এসে দাঁড়ায়। তারপর চব্বিশ দিনের মাথায়, আরও পরে বারো দিন্নের মাথায়, শেষে তিনদিন পরে। অর্থাৎ সেই যে আচার্য শিষ্যের হাতখানি ধরে তাকে শিয্যত্বে অঙ্গীকার করতেন, তারপর তিনদিন পর সাবিত্রী-মন্ত্র তার কান্ন উচ্চারণ করলে সে ত্রাম্মণ হয়ে নবজন্ম লাভ করত - তৃতীয়স্যাং স জায়তে সাবিত্র্যা সহ ব্রাদ্মণঃ।

এই যে এক বহর থেকে ক্রমম ক্রম্রে গায়্র্রী-দীক্ষার সময় তিনদিনের মাথায় নেমে এল — এতে বেশ বোঝা যায় বে, ওরুগৃহের ছাত্রজীবনের
 তৈত্তিরীয়, গোপথ ইত্যাদি প্রাচীন ব্রাম্মণ গ্রছুত্লি তথা ছন্দোগ্যবৃহ্দারাকের মতো প্রচীন উপনিষদগলির প্রমাণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে বোঝা যায় — তখনকার দিনে উপনয়ন বা ব্রস্জার্य এক বিশাল আচারর্মিষ্ট ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে ওঠেনি। বিদ্যাকামী শিষ্য হাত্ একच৩ সমিধ-কাঠ নিয়ে ওুরুগৃহে উপস্থিত হলেই আচর্य বুঝতে পারতেন বালকটি ऊরুুৃহে থেকে বিদ্যালাভ করতে চায়। ওরু তাঁকে তখন অঈ ।কার করে নিতেন পৃর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়্যায়।

উপনয়ন-সংস্করের আনুষ্ঠানিক ওুরুত্র, या পরবত্তী কালে গৃহসূত্তুলির সময় থেকে ফুলে-৫েঁেপে উঠেছে, সে ওুরুত্ব যে বেশি ছিল তা উপনিষদের দু-একটি উদাহরণ থেরে আরো পরিষ্কার হয়ে যায়।

 বিদ্যার্থী বক্ধুর সঙ্গে সকালবেন্দ্রের্তি উপস্থিত হয়েছিলেন সমিষ-কাঠ হাতে
 অশ্পতি বুঝত্তে পারেন শে, ऊারারা উপনয়ন্নে পর ওুরুগৃহে থেকেই বিদ্যালাভ করতে চান। মনভোনা আচার্य অশ্পপতি বিদ্যা বোঝেনে, অনুষ্ঠান
 বরে দিলেন आপন মনে। উপনয়নের ধারও ধারলেন না — তান্ হ অনুপণীয় এব এ৩म् উবাচ।

আবার অতি সাধারণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই বে উপনয়ন হয়ে যেত তারও উদাহরণ রয়েছে সেই বিখ্যাত সত্যকামের উদাহরণে, রবীদ্রনাথ यাঁকে নিয়ে কবিতা নিতেছেন - অক্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্কী--ীীরে। জাবাল সতাকাম যখন হারিদ্রুমত গ্গেততম্মের কাহু এসে জননী জবালার কাহিনি শোনাল, গ্গৗতম সঙ্গে সন্সে তাকে বলেছেন - তুমি সত্যবাক্স থেকে

চ্যুত হওনি। অতএব আর দেরি নয়। তুমি সমিধ-কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আনো, তোমাকে এথনই উপনয়ন দেব — সমিধং সৌম্য আহর উপ ত্রা নেষ্যে, ন সত্যাদগা ইতি। অর্থাৎ উপনয়ন তথন এতটাই সহজ ছিল। ক্রমে ক্রুমে ব্রদ্মচর্যের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষকের বিদ্যা-সংবাদ তুরুত্বহীন হয়ে উঠতে আরষ্ভ করল, বড়ো হয়ে উঠল ত্রাদ্মণ হিসেবে সামাজিক প্রতিষ্ঠাপাবার তাগিদ এবং এই প্রতিষ্ঠারই প্রতিভূ হয়ে উঠল উপনয়ন।

আগে ছাত্রাবস্থা এবং বিদ্যালাভের দিকে নজর রেখে শিষ্যের প্রতি কততুলি বিধিনিষেধ আরোপ করতেন আচার্য। বিধির মধ্যে প্রধান ছিল গাईপত্য অপ্মি छিইয়ে রাখার জন্য সমিধ কুড়িয়ে আনা এবং সেই অপ্মি প্রজ্জলিত রাখা। প্রতিদিনের ঐই শৃফ্টলা পালনের সজ্গে কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম পরিধান করা বা দাড়ি রাখার মতো নিয়ম পালন করতে হত, যাতে ছাত্রজীবনে বিলাসিতার কোনো প্রশ্রয় না থাকে। অন্যদিকে যে-সব আহারে
 বলেছে - ব্রহ্মচারী হয়ে যেন মধুপান ক্রিরো না কখনও — ন ব্রদ্মচারী
 গান গাওয়া, এখানে-ওখানে বৈরোনো বা এটা-ওটা খেয়ে খালি খালি থু-থু ফেন্নাও চলবে না পড়াশোনার কালে — নোপরিশায়ী স্যান্ন গায়নো ন নর্তনো ন সরণো ন নিষ্ঠীবেদ্। আবার ভালো লাগল না, তো শ্মশানে গিয়ে উদাসীন হয়ে বসে রইলাম - তাও চলবে না — ন শ্মশানমাতিষ্ঠেৎ। পরিশ্রমের মধ্যে আছে দৈনন্দিন ভিক্ষা করা অর্থাৎ নিজের খাবার নিজে জোগাড় করার অভ্যাস তৈরি করা। অবশ্য ভিফ্ষার কোনো অভাব হত না, কারণ অन্য গৃহের স্নেহশালিনী জননীরা ব্রস্মচারীকে ভিক্ষার দেবার জন্য উন্মুখ স্নেহে অপেক্ষা করতেন। সবমিলিয়ে বুঝি — কৃচ্ছ্রতা, শৃফ্ফলা এবং পরিশ্রম এই তিনটিই বিদ্যার্জনের অনুষজ ছিল প্রাচীন কানে।

গৃহ্যসৃত্তগুলি এবং স্মার্তদের হাতে পড়ে উপনয়ন যখন ধর্মের মাহাঙ্মে সষ্টিত হল, তখন উপনয়নের খতভ দিন-ফশ বিচার থেকে আরষ্ভ করে গায়ত্রী-জপ, হোমকর্ম, বিশেষ বিশেষ ব্রতপালন — এইলুলিই

ব্রদ্পাচারীর প্রধান কর্ম হয়ে উঠন। র্রাম্মণের উপনয়নের বয়সকান স্মার্তমতে
 এই নিয়মে যথাক্রম্মে বোলো, বাইশ, এবং চব্সিশের পর আর উপনয়ন চলত না। ভ্রাপ্মণের পడ্ম বয়সটা যে কম ধরা হয়েছে, তার কারণ অনেক সময্যেই এরা পিতার কাছেই বেদাষ্যয়ন আরষ্ভ করতেন। কিষ্ঠ শশ্রিয়বৈশ্যকে যেহেহু তরুগৃহেইই যেতে হত, তাই বাপ-মাল্যের সান্নিষ্য আরও কিছूদিন অনুমত হয়েছে শাম্ক্রকারদের বিধিচে।

উপনয়নের মষ্ত্র এবং অन্যান্য বিধি সম্বক্ধে আরো অনেক কিছू বলার ছিন, কিষ্ট এখানে তার পরিসর নেই। তবে বে-কथা না বললে নয়, সৌা হল — পৈতে বা উপবীত বनত্ত আজকাল যে বামুনের গলায় সূত্রুচ্দ দেখি, প্রাচীনকালে পৈচের এই চেহারা ছিল না। তরুগৃহহ আসলে র্রদ্মারারীর পরিধান ছিল দুটি — অধমাঙ্গের বসন এক খখ আর




 সূত্রণচ্ছের ব্যবহার সিদ্ধ হয় এবং সেটই এখন প্রতীকীভবে প্রধান হয়ে উঠছ্ পপতে নামে।

গৃহৃসূত্র এবং শ্মৃতির মধ্যে পপত্রে মষ্ণ হিসাবে যা আছে এবং এথनও या ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে দুটি মন্ত্র এখানে লক্ఘণীয়। এক হন — মম ব্রতে তে হুদয়ং দथাতু ইত্যাদি। সিন্নো, টিডি এবং সাহিত্যের বহ্ণ বিয়ের কথা হলেই এই মঞ্রটির সম্ধান পড়ে। মনে রাখতে হবে — এটা প্রাথমিকভবে একটি উপনয়নের মষ্ৰ। এই মষ্রবনেে ওুু শিষ্যকে আপন ভ্রত, কর্ম, এবং ভাবনার সক্গে একা্্ম এবং একমুখীন করে তোেেন। आর এই মষ্র্ই যथন বিবাহের সময়ে পঠিত হয়, তখন স্বামী তার


অশ্মারোহণের মন্ত্র এবং এটিও উপনয়ন এবং বিবাহে একত্তর হয়ে গেছে। উপনয়ন্নে সময় এই মন্ত্র পড়ে গুরু শিষ্যকে একটি প্রস্তরখণেের ওপর দাঁড় করিয়ে বনেন — এই পাথরের মতো স্থির হও ইত্যাদি। গুরুগৃহের বাসকানে শিষ্য यাতে ‘ব্রতে, নিয়মে, কৃচ্ছ্রতায় এবং অবশাই গুরুর স্নেহভাবনায় স্থিরবুদ্ধি হয়ে থাকে সেই জনাই এই মন্ত্র পড়া। আর বিবাহের সময় পরগৃহাগতা কন্যা যাতে শ্বশুরবাড়িতে মনস্থির করে স্বামীর অনুগামিনী হয়, সেই জনাই স্বামী মষ্ণ্র পড়েন — এই প্রস্তরখতের মতো স্থির ইও — অশ্মেব ত্বাং স্থিরা ভব। হয়তো উপনয়ন সংস্কারে গুরু এবং শিষ্যের একাত্মতা এবং পারবশ্যের মতো বিবাহেও স্বামী-স্ত্রীর একা|্মতা এবং পারবশ্য একরকম বনেই বিবাহই স্তীরোকের উপনয়ন।

উপনয়নের পর শিষ্যের পাঠকাল নির্ধারিত ছিল মোটামুটি তার চব্বিশ বছর পর্যন্ত। গুরুগৃহ্, বাসের কাল থুব কম করে ছিল বারো বছর। তাতে একজন ব্রদ্মচারী তার আঠাব্রের্কিংবা কুড়ি বছর কাল পার করলেই বিদ্যামুক্তির স্নান করে স্নাতক্লি চিহ্তিত হতেন। স্নানের পর হত সমাবর্তন। শব্দ দুটি এখনও প্ন্রিল্রি। সমাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গুরুর অনুমতি নিয়ে ঘরে ফিরে আমীষিন বিদ্যালক্ধ ব্যক্তি। সকলেই যে ফিরে আসতেন তা নয়। অনেকেইু, যাদের ইচ্ছা এবং একাগ্রতা বেশি ছিল, ऊাঁরা গুরুগৃহে থাকতেন আরো বেশি কাল, যতদিন না সম্পূর্ণ বিদ্যা তাঁদের অধিগত হত।

## ১১। বিবাহ:

স্নাতক সমাবর্তনের পরেই বিবাহের অধিকার পেত সেকানে, যদিও সমাবর্তন কখনো বিবাহের ‘পাসপোর্ট’’ হিসেবে গণ্য হত না, যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন - বিবাহ শুধুমাত্র সংস্কার নয়, চতুরাশ্রমের মধ্যে এটি একটি আশ্রম, ব্রস্পার্যের পরেই যার স্থান। সংস্কার শব্দটির পারিভাষিক অর্থ প্রয়োগ করনে বিবাহের মষ্যে ব্যক্তি-মানুষের যোগ্যতা তৈরির

তাৎপর্যটাই বড়ো হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বিবাহ গুলাধান করে। বিবাহ একটি মানুষকে শুধু সন্তানসৃষ্টির মাধ্যমে আপন ব্যক্তি-সত্তার উত্তরাধিকার তৈরি করতেই সাহাय্য করে না, বিবাহ তাকে ধর্মপালন করতে সাঁহায্য করে।

শতপথ ব্রাপ্মণে বলা হয়েছে - একজন ব্যক্তি-পুরুষ মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে অর্ধাংশমাত্র। যতক্ষণ না পুরুষ এক রমণীকে জায়া হিসাবে লাভ করছে, যতক্ষণ না সে সষ্তান লাভ করছে ততক্ষণ সে সম্পূর্ণ হয় না অর্ধং হ বা এষ আサ্মনো যজ্জ্রায়া। তস্মাদ্ যাবজ--জায়াং ন বিন্দতে নৈব তাবৎ প্রজায়তে অসর্বো হি তাবদ্, ভবতি। তাহলে সম্পূর্ণ হবার জনাই একটি পুরুষের বিবাহ প্রয়োজন — জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে, জগতিক, ধর্মীয় এবং মানসিক — সর্বত্র নিজেকে যোগ্য করে তোলার মধ্যেই বিবাহের সার্থকতা, যার জন্য বিবাহকে বা গার্ছস্থ আख্রমকে বলা হয়েছে ‘সর্বোপকারক্ষম'। এখনকার দিনে কথাটা মূল্যহীন শোনাবে, কিন্তু সেকালের দিনের গাহম্থ্য আশ্রমে যাগ-যভ্বুসম্পাদন করাটা স্ট্রী ছাড়া সম্তব হত না এবং এই যভ্ঞ-সম্পাদর্নুর্র ধর্মটাকে এতই মুল্য দিতেন
 অন্যতম তাৎপর্য হিসেবে বৈক্ডো হয়ে উঠেছিল - সহত্রং কর্মসু, সহর্ধ্মচারিড্বম্।

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে যে, বিবাহের পর যে স্ত্রী ধর্মপালনে সাহায্য করে এবং যে স্ত্রী সন্তান প্রসব করে তাকে ছছড়ে দিয়ে পুরুষ মানুय যেন দ্বিতীয়বার বিবাহ চিষ্তা না করে — ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নানাং কুর্বীত। আধুনিকেরা ভাবতে পারেন - যত ধোকাবাজি! বিবাহ করে ধর্ম হচ্ছে? সন্তানোৎপন্তিটির কথাটাও বেন কেমন ধর্মের আবরণে ঢাকা। সত্যি বলতে কি, একসঙ্গে যজ্ঞকর্ম করার কোন্য় সরসতা আজকের দিনে নাই খাকতে পারে, কিস্তু এই ধর্ম-করার মধ্যে দিয়ে প্রাচীনেরা যেটা বোঝ!তে চেয়েছেন, তা আজও প্রাসঙ্কিক। ওঁরা বলেছেন - যেদিন থেকে স্তীর পানিগ্রহণ করলে সেদ্দিন থেকে একটি পুরুষের জীবনে সমস্ত কর্মের মধ্ধৌ স্ত্রীর সহ-ভাব এসে গেল, শুধু যজ্ঞ-কর্ম নয়, সমস্ত কর্ম্ম -

পানিল্রহগাদ্ধি সহত্রং কর্মসু।
এখনকার দিন্নের প্রগতিবাদিনীরা — যারা প্রাচীনকালে গ্রীলোকের अধিকার নিয়ে সমধিক চিষ্তিত, তারার প্রাচীন শাদ্রের একাংশ মাত্র পড়েন
 অनায়, অবিচার আছে, যথেষ্ট আছে। কিস্ট বেখানে সুবিচার আছ్, সুভাবনা আহে সেটা কেউ তুলে ধরেন না। ধরলে বোঝা ব্যেত - ভালো মন্দ মিশিল্যেই সমাজ - তা সেকালেও সত্ত, একালেও সত্য। আপস্তম্ব निখেছেন — স্বাযী এবং স্ত্রীর মধ্যে মর্যাদার কোনো তফাত নেই — জায়াপজ্তোর্ন বিভাগো বিদ্যতে। বিবাহের সময় থেকে সংস্করের মা্যমে স্বামী-স্র্রীর মধ্যে যে সহ-ভাব উৎপস্ন হয়, একতরের মরণেও তা যায় না। সং্ক্কার কথাটার তাৎর্য্ই এখানেই। সংস্কারের তাপর্য যদি ওুণাধানের মধ্যে থাকে, তাহলে সং্ক্কার লাভ করার সজ্গে সক্েেই তুাধান ঘটে যায়। তাই বিবাহ-সং্ক্কার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই বীly পুরুমের সহ-ভাবত্ব সম্পন্ন



বস্ষুত এই সহতাব य্যের্ক্রি ধর্মপালনে, তেমনই অন্য কর্মে এবং অবশাই সষ্তান উৎপাদনে। अंश বলে বিবাহের মধ্ধে \যে শারীরিক মিলনের সুখ আছে সেটাও ভুলে যাননি প্রাচীনেরা। টাঁরা বলেছেন - সং্কারের দৃষ্ঠিতে বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্মপালন এবং প্রজাসৃষ্টি হলেও তার লৌকিক ফল্টট হল শারীরিক সুখ — রতিফলং তু লৌকিকমেব — সে সুখও আসে সহবাসে। অর্থাৎ আপস্টম্বের সর্বকর্ম্ স্ত্রীর সহप্ব এখান লৌকিক, यা ঢোথে দেখা যায়, শরীরে অনুভব করা যায়। এই সহর্জের কথাট ম্মার্ত বৃহ্প仓ি বলেছেন আর-এক ভাবে। মনে রাখা দরকার, ম্মার্তদ্রে একাংশ আচার-বিধির বাপারে কুশল, অন্যাশ্ বাবহারে অর্থাৎ আইন-কনুন্রে বাপারে। বৃহ্পতি ি্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্যতম আইনষ্ब। তিনি বলেছেন — মনুষ্যশরীরের অর্ধ্রে হলেন ভার্থ্যা, পুণ্য এবং অপুণ্য দুই কর্মু তিनि সমান অংশীীার - শরীরার্রং স্यৃত ভার্যা পুন্যাপুণ্যফলে সমা।

আশ্মর্य হবেন শেে ভে, এই সব বচন থেকে সম্পষ্ভি লাভের ভাবনাটাও এসেছে প্রাটীনদদর মনে। অনেকেই বলেন — স্বামী মারা গেলে বিষবা श्र्রী নাকি স্বামীর সম্পত্তির অংশ পেত না। ক্থাটা সর্বাংশ সত্য নয়। স্ব|মী-হ্র্রীর বিবাহ-স?প্কারজাত সহভাব এবং সমত্ন এখানেও স্মরণীয় বিলিষত মনুর মজো ব্ট্র মানুষও বেখানে এই সমত্ম লজঘন করেননি — কারণ টার মতে যিনি ভর্তা তিনিই স্তী — যো ভর্তা সা ম্גৃতাগনা — তাই স্বামী মারা গেলেও তিনি অর্ষশরীরে বেঁচে থাকেন — এই হল আইনশ্ঞ শ্যার্তদের মত। ऊাঁরা বলেন - স্বামী যদি অর্বশরীরে বেচেেই রইলেন, তাহলে অনা লোকে চ゙ার সম্পষ্তি পায় কী করে, সম্পষ্ভি পাবেন


সমষ্ট সংস্কারের মধ্যে বিবাহকে যে কেন সব চাইতে ুরুত্ণপৃর্ণ সংপ্কার বলা হয়েছে, সেটা বোঝানোর জনাই আমি এই সংস্কারের আচারাংশে এখনও যাইনি, ওষু সং্ক্ষারলুধ্ধির আইনি দিক্টায় গেছি, ক্নে না সেটটই আখুনিকতার নিরিদে বেৃক্রি প্রোজন। বিবাহহর আচারাংশে

 শক্দই প্র<্যোधন হবে এখানে।'সবচেয়ে বড়ো কথ্র - আब পেকে তিনচার হা্জার বছর आগে ঋগ্বেদের যে মচ্ব্র্ণ উচ্চারণ করে একটি নর-
 আমরা। অতএব সেই মষ্রবর্ণের তাৎপর্য যদি এখানে ব্যাখ্যা করতে হয়,
 সবই একে একে বাখা করতে হবে। মুশকিল্ল হল — অতশত বাখ্ার জনা একটা বড়ো বই নিথনেই जালো হয়, অতএব এই দায় নিয্রেই প্রবক্ধ লেষ করতে হচ্ছে।

## সমাজ, ব্যবহার এবং আমদের শ্রুতিমূল

আমরা যারা সংস্কৃত সাহিতা এবং দর্শন নিয়ে একটু-আধটু মুখর হয়ে পড়ি, তাদের উদ্দেশে অন্কে মানুুের দিক থেকেই একটি আক্ষেপ-বাক্য ভেসে আসে। বাক্যাি এইরকম -- সবই ব্যাদে আছে।.বোধ হয় বए পৃর্বকালে আমারই মতো কোনো এক বৃদ্ধ বাঙাল ভ্রষ্ট বাঙাল উচ্চারণে এই উক্তি করেছিলেন কোনো এক প্রগতিশীল মানুশের উদ্দেশে। প্রগতিবাদী হয়জো বা ‘ফিজিক্সের বিগ্: বাযং থিওরি’ বোঝাচ্ছিলেন তাঁকে, অথবা বোঝাচ্ছিলেন বিমান চলার রহস্য। আর সেটা ※নেই আমার অতিবৃদ্ধ-পিতামহ-জাजের সৌই বাঙাল বৃদ্ধটি আপন সংস্কৃত জ্ঞানের উচ্ছাসে বলে ফের্লেছিলেন — আপনি যা কইতে আছেন, তা সবই আমাগ্গ ব্যাদে আছে, সাহিত্তোও আছে। বৃদ্ধ বাঙালের সেক্টেট্ছাস পরিশীলিত প্রগতিশীল সেই মহা-মানুষটি তেমন করে অনুধাব্স্ক্ক্কেরেননি এবং সেই থেকে, তারই স্বজাতীয় বাহ্ধাবরা সংস্কৃত জানা ওচ্ছাসিকদের উদ্দেশে ওই আক্ষেপবাক্য উচ্চারণ, পুনরুচ্চারণ बর্ট্রি চলেছেন - ‘ব্যাদে আছে, সবই তো आপনগো বাাদে আছছ, তাई না?’

বাঙাল-বুড়ো আর কথা বলে না, আর এমন আক্ষেপ-ব্যক্গের পর কী-ই বা বলার থাকত্তে পারে। সতিয বলতে কী, খুব গোড়া এবং কট্টর

ধর্মপীী না হয়েও যদি এবদু তট্থ হয়ে বিচার করি, তাহনেও একটা কथा কিন্ত আমাদের মনে রাখতে হবে, সারা পৃথিবী জুড়ে আজ সমস্ত জন-জাতি তাদরর জীবন এবং সংপ্কৃতির উৎস সষ্ধান করে চলেছে। সেইখােে দঁঁড়িয়ে ভাবলে এটা তো মানতেই হবে বে, বেদ-বোাষ্ত আমাদের প্রচীনতম সাহিত্য, এমনকী সারা বিশ্পে বেদই বোধ হয় প্রথম ছন্দোব্ধ্ বিপুল কবিতার সমাহার। আর সাহিত, কবিত যেহেহ সমাজ এবং লোক-জীবনের সার্থক প্রতিচ্ছবি, তাই আমাদের প্রাচীন ভালো-মন্দ, প্রচীন ভাব-ভালোবাসা, ঘৃণা- ক্ষোভ, ক্রেেধ-লোভ এবং অবশাই দৈনক্দিন জীবনের आশা-আকাঙ্ক--ভয়, নীতি-অনীতি - সবই বেদের মধ্যু লুকিয়ে আছে অন্দরে-কন্দরে। জীবনের চলচ্ছবি বনেই পরবর্তী কালের মানু<্রো বড়ো বিম্ময়ের সন্সে বেদের দিকে তাকিত্যেছেন। বেদের প্রত্যেকটি শব্দ বে শব্র-প্রাণ হিসেবে চিহিত হয়েছে, তার কারণও বোখহয় সেই
 आমাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে, ন্যায়-নীতির ঐিবনার মধ্যেও আমরা বৈদিক

 অজাত্তও আমাদ্র আচর-ব্বাবহার, নীতি-যুক্তির মধ্যে বৈদিক সংস্ষার এবং বিশ্ধাস এমনভাবে অজ্টঃ্রিয়া করে, বৈদিক অনুষজ্গণলি এমনভাবেই জুড়ে আহে আমাদ্রে সমাজ, রাজনীতি এবং জীবনের বিকীণ পরিসরে বে, বেদকে আমরা কেনোভাবেই দৃরে সরিয়ে রাথতে পারি না। আর সেইজনোই হয়নো বার-বার সেই উচ্ছিসিত উচ্চারণণ আবর্ভিত হয় — 'সবই ব্যাদ্ড আছে।'

আমাদের জীবন এবং নীতির জগতে বেদ আছে প্রতাল্, বেদ্র আছে পরম্পরায়। বেভাবেইই হোক বেদের প্রামাে্যের প্রন্ন এখানে উঠভবুই, যদিও সেট্ এমনই বহ চর্চিত ববস্ট বে, সেটা নিয়ে বেশি আলোচনা করতে আমাদের ভালো লাগে না। ত্বু কথাট আমাদের ডুলতেই হবে। প্র্ম হল, প্রামাণ্য কাকে বনে? পজিত জনে বলেছেন - যথার্থ বা সমাক্ ফ্যানের

উপায়ই হচ্ছে প্রমাণ। যে উপায়ের দ্বারা কোনও বিষয়ে যণার্থ खান লাভ করা যায়, সেট্ছি প্রমাণ। ख্sনের যাথার্থুই হচ্ছে তার উপায়ের প্রামােের নিশ্চায়ক। జ্যানের যাথার্থ্য আবার কীরূপ? జ্যানের বিষয়টি বষ্ষুত যেরুপ, జ্ঞান যদি ঠিক সেইরূপপই প্রকাশিত হয় তাহলে జ্ঞানটি যথার্থ হয়। প্রত্যক্ অथবা অনুমান প্রমাণের মাধ্যাম একটি নির্দিষ্ঠ বিষয়ের সমাক অ্ঞান আমরা লাভ করি। কিস্ট বেদের ব্যাপারটটই অন্যরকম। প্রত্যক, অনুমান ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা যা জানা যায় না, সে বিষয়েও বেদ আমাদ্রে প্রমাণ। বেদ হল ম্বতঃপ্রমাণ, সে অনৌক্কিক বিষয়ের প্রতিপাদক। ভারতীয় ভাবনা-মতে বেদ কোনো মনুম রচনা করেনি, বেদ অপৌরুষষয়ে এবং
 ব্রাহ्মণফ্যোর্বেদনামধ্য়ম্।

বেদের পর আমাদের উপনিষদণলিও শ্রুভ্রিক্রে মর্যাদা লাভ করেছে এবং
 লাভ করেছে। তবে কিন্না সাধারণ ার্লুেের জীবন এবং আচার-ব্যবহারের
 বিধান巛লিকেও সামাজিক জ্ৰনের আচার-ব্যবহারে ব্যোবে চালিত করা হয়েছে, তাত্ মাঝে মাবে শ্মৃত্খিলিকে खুত্মিলক যত মনে হয়, তার চেট্যে বেশি মনে হয় বৈদিক নৈতিকতাব্র অপज্রষ্ঠ অতিশায়ন। উপনিষদখলিির মধ্যে মোক্ষর্মী আধ্যাখ্খিকত যত সুক্ম দার্শনিক মাত্রায়
 চেয়েও अন্নে সহজ হয়ে গিৰ্রেছিন, কিদ্ধ আধুনিক যুগে আমাদ্র পরিশীনিত দৃষ্টিভে বিচার করলে তথাকথিতভাবে চিহ্তিত বেদমূলক শ্যৃতিওনির প্রামাণিকতা यুট্জিসিদ্ধ অথবা বিচারসহ মনে হয় না। কিষ্ঠ ত্বু সমাজ্জের উচ্চতর ત্রেণির স্বা্--সাধনের জনাই হোক, অথবা ধৃসর
 নৈতিকতার ভিভি হিসেবে বেদই কিষ্ট সব কিছ্র মমীল উপাদান হিসেবে

> দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বীকৃত হয়ে আছে। এ－বাাপারে মনুকথিত শ্লোকটি বহ্ল্লভাবে উচ্চারিত হয় এথনও

বেদ্ে’’ খিল－দর্মমৃলং শ্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চেব সাধূনাম্ আ丬্মনষ্ধৃ্টিরেব চ।।
এই শ্লোকটি বহ্লভাবে উচ্চরিত হারার কারণও আছে। বস্শুত আমাদ্দর সং্কার，আচার，বিচার，নৈতিকতা সবকিছুই বড়ো গভীরভাবে ধরা আছে এই শ্লোকে। সবচেয়ে বড়ো ক্থা－সমাজ－জীবন্নের নানান ব্যবহারে বেদ এবং স্মৃতি ছাড়াও বে－সব ভিন্ন－ভিন্ন দেশাচার লোকাচার আ巨ু，সে丹েলিও এবটা পালনীয়তা এই শ্লোক থেকে প্রমাণিত হয়। বেদ বে আমাদের সমষ্ঠ ধর্মকর্ম্মে মুন সে－কথা তো আমরা মেনেই নিয্যেছি এবং তা মেনেছি এই কারণে বে，আমাদের প্রাচীন জনজাতির সব রকহ্মে আচরণ，প্রায় সমষ্ঠ হাদয়বৃত্তি－ক্রোধ，লোভ，ঘৃণা，



 সেই সব অনুম্ঠেয় বিষয়ের＂শ্মরণ করেন বেদবিৎ পখিতেরা，শেখলি এককালে অनাতাবে বৈদিক ক্রিয়া－কাত্েের সঙ্গে যুভু ছিন। মনু－মৃতির ঢীকাকার মেখাতিথি এই শ্লোকের বাা্যা করার সময় স্বয়ং মনুর উদাহরণ দিয়েই বলেছেন－ভিন্ন ভিন্ন বেদ－শাখা অধ্যয়নকারী বহ শিষ্য এবং
 বেদ－ব্যাবহার জ্রেনে，বিভিন্ন জায়গায় সেইসব বৈদিক প্রমাণ নিজে উপস্ছাপন করে মনু ऊার গ্রए্P লিণ্যেছন। সেই কারলেই তার গ্রহঢি আমাদের ভীবনের পাননীয় সস্কারের ক্কেত্রে প্রমাণ বলে মানতে হবে।

ঐতিহবাহী পতিতেরা মনে করেন যে，স্বৃতিশাম্ষ্রকার পতিতদের
 ऊাঁ্দের শ্মৃত্খিচ্ছ বৈদিক ভাবনা এবং কর্মবাতের সার্থক প্রতিষ্লন ঘটেছে，
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর সেইজনাই শ্বুত্রিছ্ৰলি ভারতীয় জনজীবনের ইতিকর্তব্যতার প্রমাণ হয়ে উঠেছে। অর্থাং জীবনে চলার পথথ ‘এটা করো এবং এটা কোরো না’ - এই সব বিধি-নিষেষেের ঙ্কেত্রে বেদ-ব্রান্মা-উপনিষদের মতো রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ এবং স্মৃত্খিনিও প্রমাণ হয়ে উঠেছে। एর্ক উঠেছে অবশ্যই। প্রশ্ম উঠেছে শ্মৃত্তিছ্ছ, ইতিহাস-পুরাণ — এখলি यদি মূল বেদার্থবেই স্মরণ করায়, তবে মনু্যর্রচিত এই সব শাশ্শ্রকে আমাদ্রে ধর্মাধর্ম-নিরূপণের মধ্যে প্রমাণ হিসেবে মানবার দরকারটা কী? এখানে জৈমিনির মতো কট্টর মীমাংসক, যিনি বেদ-প্রামাণ্যের শ্রেষ্ঠা্ব-ভাবনাতেই আপন শাস্ত্র এবং দার্শনিকতার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন, তিনি পর্যষ্ত প্রাথমিকভাবে এটইই বলেছেন যে, মানুষ যত বড়ো মানুষই হোক না কেন্ন, মানুষ্রের কথার মধ্যে দোষ আছে - দার্শনিক পরিভাষায় — ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিষ্পা, করণাপাট্ব ইত্যাদি। আর এই দোষ আছে বলেই

 সাত্। কিত্ব বাস্তব জগতে যেমন্তআগে মানুষ কথা বলে, ভাষা তৈরি

 ফলে জৈমিনিকে পরের সূত্রেই লিখতে হয়েছে -

अপि বा কर्্্ָসামান্যাৎ প্রমাণম্ অনুমানং স্যাৎ। অर्थाৎ কিনা বেদপ্রামা্যবাদীরা বেদবিহিত কর্ম্রে মহো শ্মৃতি-বিহিত কর্মঞ্তনির অনুষ্ঠানও শ্রদ্জার সঙ্গে দেখেন। অতএব বোর্থ্থে অনুমাপক স্মৃত্তিনিও শিষ্ট-পরিগৃহীত বলে অবশ্যুই প্রমাণ বলে মানতে হবে। তট্ট কুমারিলের মজো কট্টর মীমাংসকও ঐই মত সমর্থন করে বলেছেন - ব্রোার্থ্র শ্যরণ করেইই বৈদিকেরা শ্মৃতি প্রণয়ন করেছেন। বেদ এবং শ্ধৃতি উভয়েই ধর্মকৃত্যে সমানভাবে গৃইীত হয়। আর স্থৃতির মূলভূত বেদবচন অবশাই রয়েছে। অতএব স্মৃতিগিলিও প্রামাণ স্বীকার করা উচিত। কুমারিলের ভামায় -
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮২ ~Ww.amarboi.com ~

বৈদিকৈঃ স্মর্য্যমানप্বাৎ পরিগহ-সমত্ততঃ।
সদ্টাবাবেদমূলত্তাe স্শৃరীনাং মানতোচিত।।।
এই দৃষ্টিতে দেখলে ভারতীয় নৈতিক এবং সামাজিক ঐতিহ্েের মধ্যে অমাদের বেদ-ব্রাম্মণের অথবা উপনিষদের উত্তরাধিকার যতখানি আছ্, শ্মৃত্জিলিরও ঠিক ততখানি উত্রাধিকার আছে।

মুশিক্ল হল, আমাদ্রের সামাজিক গঠন এবং নৈতিকতার মধ্যে যে শ্রুতিমুন প্রোথিত আছে ত ওপর-ওপর দেখলে এটই মনে হবে শে,
 এই ধরনের সামজিক বাবহার এবং নৈতিকতার উৎস-সন্ধানের বাপপারে বেদ-উপনিষদের প্রবচন আমাদ্রে যত খুশি এবং যত গ্গীৗরবাপ্বিত করে, স্যৃতিশাস্প্র তা করে না। খুব সামান্য একটট উদাহরণেই এটা টের পাওয়া যায়। আজকে বাড়ির কোনো বিবাহ-মभলে একটি হোম-যভ্গ করে ঘৃতকাঠ্ঠের হতাশন তৈরি করা যায় এবং সেঋ্লে যদি উদাত কণ্ঠে বেদমচ্র্র উচ্চারণ করা যায়, তাহলে বে সামাজিব্ব্বেবেং সামগ্রিক শ্রদ্ধা মনের মধ্ব্য
 পালন সেই আড়্বর তৈরি কুভ্রে ননা। শ্রদ্ধাও তত সৃষ্টি হয় না। আবার শে-সব স্মার্তবিধানের বাড়াবাড়িতে সমাজ্ের মানুষ্ণিই বিপন্ন হয়ে পড়েছে, তারাও यদি বৈদিক মুল গুঁজতে যায়, তাহলেও বিপদ আছू, কেনননা বাড়াবাড়িট সব সময়ই তৈরি করে সমাজের সুবিধাভেগীীরা, সেখানে বৈদিক মুল সুত্রাকরে থাকলেও তার ওপর সমাজ-ভাবনা এবং নৈতিকতার প্রসাদ তৈরি হয়ে যায়।

একজন বাইরের লোক হিসেবে যদি আমরা আমদের চতুর্বেদ এবং ব্রাস্মণ গ্রজ্থগুলি পড়ি এবং বুঝি, তাহলে কিস্তু এই প্রাচীন গ্রজ্গুলি এমন রূপে আমাদের কাছে ধরা দেবে না যাতে মনে হয় আমাদের চিরকালীন ধর্মগ্রছ্ একেবারে নীতিকথা এবং নৈতিকতায় পরিপৃর্ণ। অন্তত নৈতিক ভাবনারাশি

শে-ভাবে বাইবেল কিংবা অনান্য ধর্মগ্র্ুলিতে পাই, তেমনটি আমাদের চতুর্বেদে নেই। বেদকে যতই ‘অখিল-রর্মমৃল’ বলে আখ্যা দিন মনু, বেদ কিষ্ট আমাদ্রে দৃষ্টিতে খুব জীবন-সং্গাহক বা 'লাইख-অ্যাखার্মি' '্র্ছ। এখানে যঙ্ভের মতো এবটা সর্ব-আাশা-পুরক কক্পতরুর ভাবনা আছে এবং সেটট আমাদ্র কর্মমার্গের অন্যতম প্রযোজক বনে মনে করি আমরা। বৈদিক সমাজের মানুষЖলিরও কোনো প্রিটৈনশন্ বা ভভ্ডামি নেই। টারারা দেবতার কাছে নিজের জন্য, নিজজজনের জন্য ধন-সম্পা্টি, গৃহ-বিক্-্দারা সব চাইচে পারেন, এমনকি এঔলি চাদের কাছে দার্শনিক উন্নাসিকতায় কোনো হেে়ে বব্মু নয়। তারা নির্মোহ দৃষ্টিতে বলতে পারেন — দ্যাখো, এই বে মানু<্বের ধন-সম্পত্তি এখলি আমাদ্রে মগল দান করে, এই বে আমাদের বাড়িটি এটা মহলের জন্য, এই বে পুত্র-কন্যা-বংশধারা, এটা আমাদের মঙলের জন্য, আর এই গবাদি পや৩লি (লেকালের ব্যবসাবাণিজ্ঘের উপাদান), এ৩লিও আমাদের গু মগলজনক -
 डদ্রমৃ।
 এইচো আমাদের প্রথম এবং ‘্রধান শ্রতিমূল সমাজ। আমাদ্রে ধন দাও, বিষ্ঠ দাও, গোরু দাও, অশ্ব দাও, অন্ন দাও, মধু দাও, আমাদদর সমম্তু শত্রু বিনাশ করো — এই রকম গাজারো প্রা্থনা বৈদিক মক্রের বর্ণে-বর্ণে উচ্চারিত হয়েছে। आামরা তার উদাহরণ দিয়ে শেষ করতে পারব না। বৈরিক কলে বহ দেবতার উদ্দেল্যে যে প্রার্থনা সৃষ্টি হয়েছিল, পরবর্তীকলে এক দেবতার কেব্দ্রিকতায় সেই প্রার্থনাই আবর্তিত হয়েছে এইভাবে — रूপং দেছি জয়ং দেছি যশো দেছি দ্বিষো জহি। অতএব আর্ত হয়ে প্রা্থনা পুরণের জন্য দেবতার স্মরণ গ্রহণ করাঢা রীতিমত বৈদিক, প্পৌাািিক এবং আখুনিক অভাস। তাছাড়া ওই প্রার্থনা পৃরণের জন্য বৈদিককালে यে যাগ-यষ্ঞ্র বিধান ছিন, পরবর্তী小লে সেটাই ভ্রত-নিয়ম-পুজার দ্বারা প্রতিস্গপিত হয়েছে।

কিষ্ঠ বৈদিককােে দেবতার উস্দেশ্যে দ্রব্যতাগের জনা নিজ্রেেে তৈরি করার মে ঈ্জত্তি মার্গ ছিল অথবা সাধারণ জীবনর্চ্যার মধ্যেও নৈতিকতার বোধ নিহিত ছিল, সেখানে নির্রেকে পাপমুক্ত রাখা ছাড়া आর কোনো নৈতিকতার তুরুতার ছিল বনে মনে হয় না। বিশেষত মরুানিঢি বা নীতি বলতে আজকের দিনে বে বিশাল দার্শনিকতার পরিসর তৈরি হয়েছে এবং ভারতীয় নীতিধর্ম নিয়ে সেখানে গভীরভাবে তো বটেই, বিলশ্ণভাবেও চিষ্তা করতত হবে। প্রথমত পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা যে অর্থে মর্যালিটি শক্দের ব্যবহার কর্রেছেন আমরা সে অর্ধে নীতি শদ্দের ব্যবহার করিনি। পাশ্চাত্য ভাবনায় মর্যালিঢি বলতে যা বোঝায়, ত অনেকটটাই উপব্যেগবাদ এবং সনাতন ইथ্দি-१্রিষ্টান সম্মত মুन্যবোধের সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে! অথবা অ্যারিস্টটলের নৈতিক ক্রিয়্যা, যা অনেকটটই মানুমকে তুড হতে সাহাय্য করে এবং যার ফল সাফল্য - फे বি মর্যাन ইब्



 একটা সামানা স্তুর থেকে উট্ম স্তরে নিয়ে যায় বা বিশিষ্ট সৎপথের দিকে টেনে নিয়ে যায়, সেটই আমাদের নীতি। आবার নীতির মধ্যে যে निয়্যম, শৃ凶লা, সদবৃষ্ভি অনেকটা বাট্গিগত স্তরে থাকে - याকে ম্যাক্স্
 এবং সামাজিক নীতির কুষীকরণ। সেইఆলিই যখন অনেকের, অথবা
 সেই বিখ্যাত শদ্টা আমরা প্রল্োগ করি — ধর্ম। তাই বলে ধর্ম কেনো ব্যট্রিগচ নীতি-বোধ নয়, এটা বनাট চরম দার্শনিক ভুন হয়ে যাবে। কেননা মহাভারত যখন বলঢূ — তোমার করনীয় কর্তব্য তোমার পাनনীয় ধর্ম ডোমাকে একাই সাধন করে যেতে হবে, সেখানে কারো

সহায়তা পাবে না — এক এব চরেদ্ ধর্মং নাস্তি ধর্মে সহায়তা — তখন মনে হবে ধর্মও যেন খুব ব্যক্তিগত স্তরে থাকে এবং তার অবস্থা হয়তো ‘নীতি’র তাৎপর্य থেকে তুলনামুলকভাবে অথ্থছীন।

অন্যদিকে নীতিশব্দের ব্যাপ্তিও তো কিছু কম নয়। আমদের হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, চাণক্যনীতি থেকে আরম্ভ করে রামায়ণ-মহাভারতে নীতি-যুক্তির কোনো অভাব নেই এবং নীতি-শব্দটাও এমন এক ব্যাপ্তবিশদ অর্থ চিহিতি হয়েছে মহাভারতে যাতে মনে হবে সমস্ত ধর্মই নীতির মধ্যে অচ্তর্ভুক্ত। মহাভারত বলেছে — যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করলে মানুষ ভ্র্রলোকের পথ বা আর্যজনের জীবনচর্যা থেকে সরে আসে না, সেই সব উপায় আমদের নীতিশাস্জ্রের মধ্যে কথিত হয়েছেযৈ যৈৈরুপায়ৈর্লোকস্তু ন চলেদ্ আর্যবর্ত্মনঃ। তৎসর্বং রাজশার্দূল নীতিশাস্ত্রেতি’বর্ণিতম্।।
নীতি-শব্দটির এই ব্যাপকতার কারণেই প্রটীীর্কিকালে রাজনীতি বা রাজধর্ম-
 যেভাবে পলিটিক্যাল সায়েন্স-কে কব্ুস্ত ভালো ভাবনার আধার হিসেবে দেখেছিলেন অ্যারিস্টটল। শ্xেব্টি কথাটা তাই এইভাবেই বলা যায় যে, নীতি এবং ধর্ম এই দুটি শৰ⿱্দূই ভারতীয় দর্শন-ভাবনায় প্রায় একাত্যক তাৎপর্যে অভিব্যক্ত হয়েছে এবং সেই কারণেই প্রয়াত বিমলকৃযঃ মোতিলাল লিখেছেন - এটা সত্যি যে মর্যালিটি ভারতীয় শব্দ নয় এবং এটির সমার্থক সংস্কৃত পর্রিভাষা পাওয়া সহজ নয়। এর নিকটতম ব্যবহারোপযোগী অথচ অস্বচ্ছ ও বিভ্রান্তিকর শব্দ হল ‘ধর্ম’।

ঠিক এই রকম একটা বোধ থেকে আমরা যদি ভারতীয় জনজাতির নৈতিক এবং সামাজিক ঐতিহেের শ্রুতিমূলকতা ভাবনা করতে চাই তাহলে দেখবো — আমদের আচার-আচরণ, কর্তব্য, সংস্কার এবং বিশ্ধাসের মধ্যে এখনো বেদ-উপনিষদ এবং পৌরাণিক স্মৃতি নানা ভাবে কাজ করে। এই নৈতিকতার ঐতিহ্য এবং চলমানতার কথা যদি সবিস্তারে বলি, তাহলে বহ দৃষ্টাষ্ত-কন্টকিত একটা বিরাট বই হয়ে যাবে। অতএব এই প্রবষ্ধে

> দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮৬ ~ www.amarboi.com ~

খানিকটা দিক্-নির্দেশ করেই স্মান্ত হব।
আমরা আগেই বলেছিলাম যে, একেবারে বৈদিক যুগে যখন যজ্ঞক্রিয়ার মাধ্যমে বৈদিকসমাজ নিজেদের জীবনयাপন সুকর এবং সহৃজ করতে চেয়েছে, তখন আক্ষরিক এবং বিশদর্থ নৈতিকতার সমস্ত বোধগুলি এক জায়গায় কেন্দ্রীভৃত হয়েছিল এবং সেটা হল - পাপ না করা এবং সর্বথা নিষ্পাপ থাকা। বৈদিকদের কাছে ‘ঋভ’ বলে একটি শব্দ ছিল্ল এটাকে সাধারণ ‘সত্য’ হিসেবে চিহ্তি করলেল ভূল হবে, এমন কী ঋতের বিপরীত যে ‘অনৃত’ বা ‘অসত্য’, তার উল্টোই ‘ঋত’ এমন ভাবনাও খুব সংকীর্ণ হয়ে উঠবে। यদিও ধর্ম বলতে বেদের মধ্যে ঋত, সত্য, ব্রত ইত্যাদি পর্যায় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও আমরা এঙুলিকে অষ্তত ঋত-শব্দের অপপর্যায়ই মনে করি, কেননা বৈদিককালে ঋতই হল সেই ব্যাপ্ত-গভীর শব্দ যেটাকে পরবর্তী কালের নীতি বা ধর্মের মতো বিশাল এবং ব্যাপ্ত মনে হয়।

ঋত শব্দটি বৈদিক কালে বেখার্ন (্যে্যালিটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে,
 সভ্যতা সৃষ্টির প্রথম প্রকরণ ছিন্রু তাই যম আর যমীর মতো ভ্রাতা-ভষ্ষীর সম্পক্কের মধ্যে একটা ইনসেশ্শুঅ্যাস্ রিলেশন্ তৈরি হবার পরিসর তৈরি হচ্ছে এবং যম সেই সম্পর্কের বাধা তৈরি করেছেন ঋতের কথা বলে - ঋতা বদন্তো অনৃতং রদেম। এখাননই আছে সেই পাপের কথাও যে পাপ থেকে বিরত থাকতে চাইছেন যম — পাপমাহ্হর্যঃ স্বসারং নিযচ্ছাৎ। এখানে ঋত শব্দের মধ্যে যে নৈতিকতার রূপ পাওয়া যায় এটা অনেকটাই মর্যালিটির জায়গা এবং বার্টাল রাসেল এক সময় বলেছিলেন মর্যালিটির যত জায়গা আছে তার মধ্যে যৌনতাই বোধহয় অন্যতম, যেখানে মর্যালিটির প্রশ্নটা বেশী করে ওঠে - মোর্ কনসার্নড্ উইদ্ সেক্স দ্যান্ এনি টপিক্।

ঋগ্বেদের যম-यমী সংবাদে যে ঋত সেক্সুয়াল মর্যালিটি অথবা একটা অবৈধ যৌন-সম্বক্ধের নিঠেধক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই ঋত

$$
\text { দুনিয়ার পাঠক এক হও! } \stackrel{\leftarrow ৭}{\sim} \text { www.amarboi.com ~ }
$$

বেদের অন্যত্র মানুষের সামখ্রিক নৈতিকতার প্রতীক হিসেবে চিহিত হয়েছে যে ঋতের পথ দুষ্ঠৃত পাপকর্মা মানুষ পার হতে পারে না — ঋতস্য
 তার চারপাশ ঘিরে থাকেন।পাপ এবং অন্যায়ের বিপরীতে ঋতের প্রতিষ্ঠা বেদের মধ্যে এমনভাবেই হয়েছে যে, ঋগ্বেদের প্রথম পর্যায়েই ঋত দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত, এমনকি ঋগ্বেদের সর্বপ্রধান দেবতা ইন্দ্রের সজ্গে একই সুক্জের মধ্যে আহূত হচ্ছে ঋত -

ঋত্তেন দীর্ঘ মিষণষ্ত পুষা ঋতেন গাবো ঋতমা বিবেশঃ।। ঋতং যেমান ঋতমিদ্বনোতি ঋতস্য শৃপ্তস্তরয়া উ গব্যুঃ।
ঋতায় পৃথী বহ্হনে গভীরে ঋতায় ধেনু পরমে দুহাত।।
ঋগ্বেদের মধ্যে ঋত যেন এক সর্বশজ্ঞিমান নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠছে, এবং এই ঋতের জোরেই মিত্র এবং বরুণ, যারা মানুষের ভাগ্য নিয়ষ্ণ্রণ করেন পাপের জন্য পাশবদ্ধ করে শাস্তি (দ্রুন, তারা ঋতের শক্তিতেই জগৎ এবং অন্যান্য সব কিছू ধারণ बुত্রিন - ঋতেন বিশ্গং ভूবনং বিরাজথঃ। লক্মণীয়, বৈদিক কাল্লে⿵⺆ত যেমন দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত, মহাকাব্য মহাভারত-রামায়ণেন্লে ক্কে ধর্মও ঠিক একইভাবে দেবতা হয়ে গেছেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের জন্মদাতা যে ধর্ম ঢাঁর কোনো রূপ নেই, চেহারা নেই ইন্দ, বায়ু বা অশ্বিনীকুমারদের মডো। কিজ্ট ধর্মও সেই বৈদিক ঋতের মতোই এক সর্বনিয়ামক শক্তি হিসেবে চিহিত এবং তার পরম্পরা বেদ-উপনিষদ থেকেই নেমে আসছে।

যে-কথা আগে বলছিলাম — পাপ করা এবং পাপবোধ — এটাই বোধহয় এখন পর্যষ্ত মানুষের চেতন — অবচেতনের সবচেয়ে. বড়ো খেলা, অথবা এটই সবচেয়ে বড়ো নৈতিকতার রাজ্য, যা এখনো মানুষকে বিব্রত করে। এটার শ্রততিমূল খুজতে যাওয়াটা অনেকটা সেই আধুনিক মানুবের মানসলোক উদ্ধার করতে যাওয়া — যে মানুষ কর্তব্যে অবহেনা করে ভগবানকে ডাকে মনের পাপস্ষ্যালনের জন্য, যে মানুষ অন্য--্ট্রীসন্গ করে পাপবোধে ব্যাকুল হয় অথবা সামজ্জিক পরিবেশ, বাহ্জজগতে নানা

৮৮ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাপানুষঙ্গ পরিহার করতে না পেরে অবশেশে ঈপ্ধরের কাছে নতজানু হয়। আগে বলেছি, এবং আরও অনেক উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি যে, পাপ করনে যিনি আপন পাশে বদ্ধ করেন, সেই বরুণই ঋত-ষর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সেই কারণেই বশিষ্ঠ-ঋষির মళ্ত্র-বর্ণের মধ্যে বরুণের কাছে নিজের পাপ স্বীকার করার মষ্ত্রণা আছে এবং আছে পাপমুজির জন্য, তাঁর আনুকূন্যের জন্য প্রর্থনা। বশিষ্ঠের এই আনুকূন্যশংসিনী প্রার্থনা আজও ভীষণ প্রাসগ্গিক - आমি ভালো মনে কখন সুখপ্রদ বরুণকে দেখতে পাবে। আমি তোমার দেখা চাই এবং তোমাকে জিষ্ণাসা করতে চাই - আমি কী পাপ্ করেছি — পৃচ্ছে তদেনো বরুণ দিদৃকুৃপো এমি চিকিতুষো বিপৃচ্ছম্।

কী সরল মানুষ এই বৈদিক বশিষ্ঠ যিনি নিজের পাপবোধ নিয়ে পাচচজন লোকের সজ্গে কথাও বলেছেন এবং বাহ্যজনের যা স্বভাব -
 বশিষ্ঠ বলছেন - আমি নানান প্রল্ম নির্থে প্রিদ্বান-জনের-সজ্গে দেখা করেছি — সমানমিম্মে কবয়শ্চিদাए-রয়ং তুভ্যং বরুণো হৃণীতে - চাঁরা বিদ্বান ক্রাষ্টদর্শী, তাঁরা আমাব্রেবলেছেন — এই বরুণ তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হর্রেছেন। এখনো পর্যত্ত্র্র্ম সাধুবাবা, সশ্মশ্রু কাপালিক এইভাবেই দেবতার ক্রোধ ব্যাখ্যা করেন; কিষ্ুু অন্যায়ী জন কিছ্ৰতেই যেমন নিজের মন থেকে নিজের অপরাধকে অপরাধ বলে সপ্রমাণ করতে পারে না বা করতে চায় না, ঠিক সেইভাবেই বশিষ্ঠ বলছেন — আমি কী এমন করেছ্, যাতে বক্ধুর মতো এতকালের স্টোতাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ কিমাগ আস বরুণ জ্যেষ্ঠং যৎস্তোতারং জিঘাংসসি সখায়ম্। তুমি বলো आমি কী পাপ করেছি, যাতে তাড়াতাড়ি তোমার কাছে নত হয়ে ফ্মমা চেয়ে পাপ দূর করচে পারি।

বশিষ্ঠ তাঁর পাপমোচনের সৃত্রে তৎকালীন দিনের কতগুলি পাপের নমুনা দিয়েছেন। यেমন শরীরের দ্বারা কৃত পাপ — যা বয়ং চকৃমা তনৃভিঃ। পথাদক চোরেরা ঘাবার জন্য যে প চুরি করে নিয়ে যায়। গোরুর

বাচ্চা বা গোবৎস্নদের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখাটাও পাপের মধ্যে গণ্য। অবশেষ কথাটা ‘অসষ্ভব বাস্তব।

ইচ্ছে না থাকল্লেও যে পাপ কখনো অন্যের প্রভাবে তৈরি হয়, সেকথা জানিয়ে বশিষ্ঠ বলেছেন — এমনও ঢো পাপ আছে যা আমি নিজে করিনি, কিংবা ইচ্ছা করে করিনি, হয়তো সে পাপ ভ্রমবশত ভুল বুঝো হয়েছছ, হঠাৎ মাथা গরম করে ক্রোধবশত হয়েছে, দ্যুত ক্রীড়ায় জুয়ো খেলতে গিয়ে হয়ে গিয়েছে অথবা হয়েছে মদ্যপানের ঘোরে। আবার এমনও হতে পারে যে, এই পাপ আমি নিজে মোটেই করতে চাইনি, কিন্তু আমার চেয়ে বয়সে বড়ো যারা, তারাই আমাকে এই পাপের পথে নিয়ে এসেছে - अস্তি জ্যায়ান্ কনীয়স উপারে/স্বপ্নশ্চনেদনৃতস্য প্রযোতা।

বশিষ্ঠের এই অম্নান স্বীকারোক্তির মধ্যে একটা চরম আধুনিকতা আছে। চুরি করার মধ্যে যদি অন্যায়ের বব/্র্রিথাকে, তবে যথেচ্ছ মায়ের দুধ খাওয়া বারণের জন্য বাছুরটাকে রাখার মধ্যে যে পাপবোধ, এটা মানবিকতা; সমাজ সহকারী পাতজ্জগতের জন্য মমত্ববোধ। তার মানে, মানবিকতার অবক্ষয়ও এই স্মু্ত্যি পাপের মধ্যে গণ্য, যা আজকের দিনে আমদের ভাবতেই হচ্ছে। আর মদ্যপান, জুয়াখেলা অথবা হঠাৎ ক্রোধে যে অন্যায় সংघটিত হয়, তার একটা পশ্চাত্তাপ আছেই, যেটা অনেক সময়েই আমরা দেখতে পাই। আর ওই যে শেষ কথাটা - বড়োরা আমকে পাপের পথে নিয়ে গেছে, आমি নিজে চাই নি, কিত্তু সঙ্গদোষে অন্েেরা আমাকে অন্যায় কাজে প্রবর্তিত করেছে, অই বৈদিক পংক্তিটি আমকে আభুনিক একটি নীতিবাক্য স্মরণ করিয়ে দেয়। সেখানে বলা আছে - কেঊ অভ্ঞানবশত না জেনে না বুঝে খারাপ হয়। কেউ খারাপ হয় ভ্রমবশত, নিজের ভুলল। কেউ আবার খারাপ হয় তাদের জ্ঞান অবলুপ্ত হ্বার জন্য (ग্মরণীয় সুরা, জুয়া, ক্রোধ)। আর কাউকে নষ্ঠ করে অনা নষ্ট লোককরা-

কেচিদজ্ঞানতো নষ্ষাঃ কেচিন্ন্টাঃ প্রমাদতঃ। কেচিদ্, জ্ঞানাবলেপেন কেচিন্মৃ্টেম্ট নাশিতাঃ॥ লক্ষমীয়, পূর্বোক্ত বশিচ্ঠের পাপ-ভাবনার মধ্যে এথিক্স্ কিংবা মরাালিটির দার্শনিক চেতনা যত আছে, তার চেয়েও বেশী আছে সেই পাপবোধ যা চিরষ্তনভাবে মানুষকে পীড়িত করে বিত্রত করে। পণিতেরা অনেকে বলেছেন বে, বৈদিকদের কাছে এথিক্স্ বা মরাালিটির ধারণা গাহ্ছ্য পরিসর থেকে আর বেশী দূর এগোতে পারেনি। এমনকীী এই মষ্মবাটাও করা হয়েছে যে, বেদিক রিলিজিয়নন ওয়াজ প্রিএমিনেন্টলি রিম্যুয়ালিস্টিক্ আ্যাশ ইমপ্পিসিটিলি ইম্যর্যান। এই ভাবনার সমর্মনে পাশ্চাত্য পজিতেরা সে সব ঋক্মম্ত্ উদ্ধার করেছেন যে৩লির মাধাম বৈদিকেরা শক্রুর অনৈতিক ব্যবহারের জন্য তাঁদের মৃত্যু কামনা করেছেন। পাশ্চাত্যেরা





 -সঙ্গেও এই নীতি উচ্চারণ চলছে, যেখানে বৈদিক বনেন - সোমদ্দে কখনো পাপকারীরক উচ্চতায় প্রবর্তিত কর্রেন না, মিথ্যাবাদী বলবান পুরুপকেও নয় — ন বা উ গসামো বৃজিনং হিনোতি। ন ক্রত্রিয়ং মিথুয়া ধারয়ষ্তম্।

কशा না বাড়ি়্রে यদি বিবর্তনের সূख্রে आসি তাহলে লেখব — বৈদিকদের এই ঋত, সত, পाপ ना করা, মিথ্যা ना বলা, মিথ্যাচার না

 সম্পদ' কিক্তু চতুঃসাধন্নর অনাতম। উপনিষদ যখন - পাপ-প্পুণ, নীতিঅনীতির উ!্র্ব সেই পরমতর্রের কথা বনে, সেখানেও কিস্ট প্রিকলিশন
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবে সেই পরম নৈতিকতা থাকে - যানি অনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিত্বানি নো ইতরানি। यानि অস্গাকং সুচরিতানি তানি प্ৰয়োপাস্যানি নো ইতরাণি। ফ্লত ব্যো বনতে চাই সেটা হল — সত্য বাকা, সত্য আচার, অনৃতের ৬পশম, সদ্ভৃষ্ি, সদাচার - অই সব সাধারণ নৈতিকত। বেদের কাল থেকে আষুনিক কান পর্ষষ্ভ নীতিগতভাবে এবইরককম এবং এখুলির বিচার করে আমাদ্র সামাधিক ঐতিহের ख্রতিমুল অন্বেষণ প্রকৃতপক্ষ নীতি এবং সমাজ বিচারের অতি সরলীকৃত প্র্র্যিয়।। বরঞ্চ বলা উচিত, ভে সামাधিক পরম্পারায় आমরা জপ্মাই, বড় হই, বিদ্যা লাভ করি, বিবাহ করি এবং অবশেঝে পুত্র-ক্নার জন্ম দিয়ে স্রৌাঢ-বৃদ্ধ হতে হতে মরণ বরণ করি — এই সব বিচিত্র জীবন গতির মধ্যে এখনও অনষ্ঠ বৈদিক অভ্যাস বাহিত এবং সংক্রুমিত। অनেক সমল্যুই যেমন आমরা বষ্ख্রত শব্দ ব্যবহার করি, ज़থচ তার অর্থ שানি ना তেমনই আমাদর অনষ্ত সামাজিক ব্যবহার, এমন্ক্কি মনষ্তৰ্রের মধ্যাও বৈদিক মূল শিকড় গেড়ে আছে, आমরা খবর আî না অথবা সে-খবর জানার बেষ্টাও করি না।

মনে রাখতে হবে যে, বৈদিকঁ্খষিরা মম্শ দর্শন করেছেন, দৃষ্ট মজ্রে দেবতার স্তুব করেছেন, টাঁদদর কাছে প্রার্থনা করেছেন। সেই সব মষ্ত্র বর্ণের মধ্যে সাক্শাৎভাবে কোেো সামাध্িিক ব্যবহারের পানनীয়जত নির্দেশ করা হয়নি। কিষ্ট বেদ বা শ্রুতির দৃষ্ষাষ্ভ মেনে কর্ঠবাকর্ঠবেের বির্ধিনবেধ স্থির করেছেন ধর্মসূত্রকার, গৃহমসূত্রকার, আরও পরবর্তীকালে ধর্মশাশ্ব্বকরেরা। আমাদের সামাজিক সংপ্করের মধ্যে জাতিভেদ আছে, আছে দশবিধ সংস্কার এবং আছে বক্ধু-বাফ্ধব, ব্যাবসা-বাণিফ্ এবং শাসন-প্রশাসন। বেদ, অথবা বোনুগড স্মার্ড বিथান এখনఆ সেখানে বেশ প্রাসস্কিক।
 ধ্বনি হয় বাতাসে। বলা হয় — আমাদ্রের দেশের সবচেয়ে ঘেণ্ত্ম বিধান বোধহয় ঝ্রাতি থেকেই তৈরি হর্রেছে। কিষ্ট আমরা বনব — কथাটা

সঠিক নয়, বেদের মধ্যে প্রথম যেখানে এই চতুর্বর্ণের নাম পাই, সেখানে নেহাৎই খুব প্রতীকীভাবে ভ্রাদ্মাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্রের কথা আছে, সেখান থেকে জাতিভেদের বৈধতা এতটুকুও প্রমাণ হয় না। আর যেটা প্রমাণ হয়, সেটা পৃথিবীর সব দেশে সমস্ত জাতির মধ্যে আছে। বেদ বলেছিল — সেই বিরাট পুরুষকে খe খখ করা হল। কয়টি খজ করা হল? তার মুখই বা কোনটা, হাত দুটৌই বা কী? তার উরু দেশ? তার পা? উজ্তর আসছে — ব্রাम্মা হল তাঁর মুখ। বাহ্দুটি রাজন্য অর্থাৎ ক্মত্রিয়। চাঁর উরু-দুটি বৈশ্য এবং পা-দুটি শুদ্র —

यৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যাকক্পয়ন্
মুঋং কিমস্য কৌ বাহু কা উরু পাদা উচ্যেতে।
ব্রাম্মণো’স্য মুখসাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ
ঊরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পর্যাং শুদ্রো'জায়ত।।
এখানে যে মানুমে মানুমে ভেদের কক্পনা ক্রুহয়েছে, তা নিতাষ্তই একটা — সিম্বলিক্ সোশ্যাল স্ট্রাকচার যা প্রজ্তেক্ক দেশে প্রত্যেক সমাজে সত্য। সবচেয়ে বড়ো কথা হল — ऊঁ পা-দুটি থেকে শুদ্রের উৎপত্তি অতএব শুদ্র হচ্ছে অধম, তাব্ব্রুপায়ের তলায় জায়গা দাও — এ-সব কষ্টকब্পনা যাঁরা করেন, তাদের্র জানা দরকার — এটা প্রতীকী বর্ণনা বলেই এমন সব কथা এখানে এসেছে যে, চন্দ্রমা হল টাঁর মন, চোখ হল সুর্য। আর সেই পা যদি এতই খারাপ হবে, তাহলে পরের মজ্রেই - তাঁর পাদুটো থেকে এই পৃথিবী-ভুমির উৎপত্তি - পদ্ট্যাং ভুমিরজায়ত — এটাও তো খুব খারাপ কথা বলতে হয় তাহলে?

বেদের পুরুষসুক্ত অন্যান্য ঋগবৈদিক মজ্জের তুলনায় আধুনিক বলে দাবি করেছেন পণ্ডিতেরা। কিত্ট্ যে পরিমাণ দার্শনিকতায় তঝ্ষা প্রতীকী উচ্চারণে এই পুরুষ-সূক্ত ভাবিত হযেছে, তা জাতিবাদী পগ্তিতদের মাথায় ঢেকে না। যে ব্যাপ্তি এবং বিশালতায় এখানে বলা হয়েছে — পুরুষ এবেদং সর্বং যর্জূতং যচ্চ ভব্যম্ — এই পুরুষই সব, তিনি চরাচরে ব্যাপ্, যা

হয়েছে এবং যা হবে সেই অনাদি অনষ্ত কানও এই পুরুষ — তখনই বোঝা যায় কোনো কাউকে বড়ো করা অথবা কাউকে ছেটো করার উশ্দেশ্যে এই অসামান্য সৃক্ত রচিত নয়। মহামহোপাধ্যায় পি.ভি. কানের মরো পজিত থেকে আরষ করে অনেক পাশ্চাত্য পত্তিতই মনে করেন বে বৈদিক এই সৃক্তের মধ্যে জাতিভেল্রের কোনো উচ্চারণ নেই। যা আছে, जা হন, মানুচ্রের ম্বভাব, বুদ্গি এবং প্রবণতার নিরিখে সম্্র মনুযা-জাতির একটা বিভাগ বা কাঠামো তৈরি করা এবং সে বিভাগ নিতাז্তই বাচ্যব। মুশকিল হল — পুরুু-সৃক্কের এই বিভাগ কম্পনা দूই ডাবে পরম্পরাপ্রা্ত হয়েছে — স্ব|র্ধাম্বেযী চতুর বুদ্ধিমানেরা মুখ-বাছর মান্যতায় র্রাদ্মণ-ফ্র্রিয়ের মহিমা বাড়ান্ত থাকলেন। ফলে স্মার্তদের ধারায় জন্মের
 যস্ত্র ফ্প্রিয়ের হাতে থাকায় শূদ্রদের দুরবস্থা বাড়তে থাকল। লক্ষণীয়,
 ততরি করেছে, সেখানে অপব্যাখ্যাই রেষ্ণি দায়ী এবং দায়ী সে স্বাথ্থ্বণা,

 মধ্যে আরও এক অন্ধকার্। এখনকার দিন্নর রাজনীতিতে এবং সমাজনীতিতে মে সংরক্ণ ধারা গড়ে উঠেছে ত্শশীলি তালিকার মধ্যে আরও বে অনষ্ঠ তালিকা তার মুল নিদান এই বৈদিক সূক্েের অপবাখ্য।। অথচ క্রান্মণ-क্ষ্রিয়ি অথবা বৈশ্য-শৃদ্রের সঠিক এবং বেমমমলক ব্যাখ্যা তো আমাদের শাঙ্প পরম্পরার মধ্যেই ছিল। ভগবদ্গীতার মধ্যে গুণকর্মের বিভাগ অনুসারে যে চাতুর্বর্ণ্ণের কথা আছে। কিংবা মহাতারতের বহ জায়গায় অহিংসা, সত্য এবং শম-দমের অস্তিজ্রের বিচারেই বে ব্রাপ্মণ্যের কथা আছে -- এই পরম্পরাটা অনেকেই বুঝলেন না। তাতে আমাদের সামাজিক ঐতিহ্েের ख্রুতিমূলকত সতিইই সদর্থক হয়ে উঠতে পারত।

জ্রাতিভেদ ছাড়া আর যে সমস্ত সামাজিক আচার-ব্যবহার, যেগুলির মষ্য দিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত চলি, সেগুলির আচরণীয় বিধান আপাতদৃষ্টিতে খুব ধুসর হল্েেও তার প্রাচীন মূল প্রোথিত আছে বেদ-পুরাণ-শ্মৃতির মধ্যৌই। বোধহয় ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোনো দেশ নেই, যেখানে তিন হাজার বছর আগের কালে বিবাহ-সময়ে যে বেদ-মন্ত্র পড়া হত, এখনও সেই সেই মক্ত্রই পড়া হয় বিয়ের সময়। মন্ত্রের মানে নাই বুঝলাম, তাৎপর্য নাই বুঝলাম, মন্ত্রের বিনিয়োগ-উপযোগও নই বুঝলাম, পুরোহিতও না হয় অতি ভুল উচ্চারণে সংস্কৃত মষ্ত্র বলে গেলেন, তবু হাজার হাজার মানুষ এখনও সেই মন্ত্র সহযোগেই বিবাহ করেন। পুরোহিত মষ্ত্র বলেন, আমরাও বলি, অনেক সময় বিশ্ধাস না থাকলেও বলি। আমি শ্রুত আছি — একটি বিবাহ-মগ্ডপে সদ্য সংস্কৃতে এম.এ. পাশ করা একটি যুবক বিবাহ-সময়ে বৃদ্ধ পুরোহিতের মজ্র্রেচ্চারণে ভুল ধরতে আরষ্ভ করে এবং অবশেশে রেগে বলে ফেলে — সব ভুল, সব ভুল হাক্টে এই বিবাহই অসিদ্ধ। বৃদ্ধ পুরোহিত এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, ক্রু্লিক আক্ষেপে তাঁরও বৃদ্ধ মেজাজ খরতর হচ্ছিল। যুবকের মুঘে অস্সিক্কি শব্দটি শুনে তিনি বলনেন — এই মন্রেই আমি তোর বাপেরও র্রিষ্যে দিয়েছি, সবই যদি ভুল, তবে তোর বাপের বিয়েও অসিদ্ধ এবং সিই সূত্রে তুই নিজেই অসিদ্ধ, তোর পুত্রত্বই अসিদ্ধ।

এই কথা থেকে বুঝতে পারি — মষ্ত্র এবং আচার সবই বৈদিক কালের মতো না হলেও শ্রুতিমূল স্মরণ করাটাই এখানে সবচেয়ে প্রধান। বিবাহ বাদ দিলেও একইভাবে দেখুন, একটি বাচ্চার ছয়-কী-সাত মাস বয়স হল, আর অমনি আমরা ধুমধাম করে মন্ত্র-পুরোহিত সহযোগে মুখে ভাত বা অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করি। বুদ্ধিজীবী প্রগতিশীলদের অজস্র গালাগালি সত্জেও এখনো বেশ কিছু বামুন-ঘরে উপনয়নের ব্যবস্থা হয়। আর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান এখনো প্রায় সার্বজনীন। আমর তষু জিজ্ঞাসা হয় — এই যে তিনটি-চারটি বৃহত্তর সংস্কার আমরা সামাজিক জীবনে মেনে চলি - এর পিছনে যুক্জি-বুদ্ধি বা অনেক ফ্ষেত্রে প্রগাঢ় বিপ্বাসও যে

আছে, তা আমার মনে হয় না। তবে যেটা আছে, সেটা হন চিরষ্তন সং্কার, পিতৃ-পিতামহক্রমম নেমে আসা কতগুলি অভ্যস্ত রীতি-নীতিপদ্ধতি, যার অষ্তরে ঞ্রিমুলকতা আছে, এবং পালনের কর্তব্যও বোধহয় সেইঋানেই। পারনৌকিক মাহাঙ্ছের কারণে এই সব সংস্কার পালন করা হচ্ছে, এ-কथা আজকে অপ্রাসগিক, তবে মাহাষ্য্য যেটুকু আছে তা হল ওই বিশাল বটবৃহ্ম-প্রমাণ বেদশাস্ত্র যার ঝুরি নেমে এসে প্রোথিত হয়েছে আমাদের হাজ্জারও সামাজিক এবং ব্যাবহারিক সংস্কারের মধ্যে।

আমাদের এখানকার সামষ্িক পরিমণুলের মধ্যে এই সংস্কারগুলির কোনো ধর্মীয় তাৎপর্य এখন আর তেমন অবশিষ্ট নেই। কেননা সংস্কারগুলি এখন সামাজিক উৎসবের রূপ ধারণ করেছে, অতএব তাদের সামাজ্কিক তাৎপর্বের মধ্যেই সাংস্কারিক তাৎপর্য লুকিয়ে আছে। আমার এই প্রবক্ষের উদ্দেশ্য অবশ্যই সেই সাংস্কারিক তাৎপর্য উপভোগ করা নয়। বরঞ্চ এ হল এক অপ্বেষণ - যে প্রেষ্বিষণ আমাদের অতি-প্রাচীন বৃদ্ধ-প্রপিতামহের ভাবনালোকে নিদ্রেত্যীয়, আমাদের বুঝিয়ে দেয় -

 মানুষের ইচ্ছার মধ্যে টিকে আছে - কেননা চাঁদের ক্রিয়াকাগ আমরা চাঁদের মতো করে না হলেও একভাবে অথবা অন্যভাবেও তা মেনে নিই, অথবা মেনে না নিলে বা মেনে নিতে না পারলে চেতনে-অবচেতনে কষ্ট পাই। সবচেয়ে বড়ো কথা, এই সব রীতি-নীতি-সামাজিক আচারের মধ্যে यদি এতটুকুও দার্শনিকতা না থাকত, যদি না থাকত নিজের জন্য অথবা অন্যের জন্য ব্যাপ্তু এক মগল ভাবনা, তাহলে এতদিন এই সব আচারসংস্কার টিকেই থাকত না। আমাদের পুজা-অর্চনা, মন্ত্র-তত্ত্র এমনকি প্রণামআশীর্বাদের মধ্যেও শ্রুতমুল লুকিয়ে আছে। সব তো এই ছোট্ট প্রবক্ধে ধরে দেওয়া সষ্ভব নয়, তবু কथা কিছু কিছू।

অম্নপ্রাশন, উপনয়ন এবং বিবাহ-এই তিনটি শব্দ এবং এই শব্দের দ্বারা উপলক্ষিত সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির সজ্গে আপনারা সকনেই

সুপরিচিত। কিষ্ঠু অই অনুষ্ঠানఆলির পুর্বক্রন্মে মানুচ্বের জীবনে আরও কত্ণলি পারিবারিক অনুষ্ঠান হত যেমন গর্ভাধান，চড়াকরণ，সীমঙ্ডোম্মন ইত্যাদি — বেখলির ক্রমবর্ধমান অবিশ্ষাসের কারণে এবং অটিন্ছতার কারণে সামাজিক ব্যাপ্তু তো লাভই করেনি，এমনকি সেঙ্িল পারিবারিক ত্থা ব্যাক্তিগত বিশ্ধাসও লাড করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর ঠিক সেই কারণেই এই অনুষ্ঠানগলির সম্যক পরিচিতিই সকলের কাছে নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ অন্নপ্রশন，উপনয়ন — এওলিকে বেমন সংস্কার বলে，তেমনই গর্ভাধান，পুংসবন－এখুলিও সংস্কার। সবচেয়ে বড়ো কথা，পৃর্বাক্ত ক্রিয়াকাড বা অनুষ্ঠানऊলির মৃল তাৎরর্য यেমন অনেকের জনা নেই， তেমনই সংস্কার শব্দটির শাঝ্দবোধ এবং তc゚পর্যও অনেকের জানা নেই। সাধারণত মন্দির－সস্ক্কার পুষ্ষরিণী－সংস্কার，গগানদীর দূষণ－সং্ক্কার， এমনকি ভারতীয় সংবিধানের সংস্কার－সাধনের কথাও আমরা প্রায়ই আজকাল ఋনে থাকি। এ－সব সংস্কারের 木্প্পায় সাধারণণভাবে যা বুঝি，

 ঘটাই। সাধারণ বুদ্ধিতে এটটইুর্ষ্রার।

 কে小াও জিন্（তি），কোথও ঘঞ্（অ）অথবা কোথাও ন্যুট্（অন）। কিষ্ট বিভিন্ন প্রত্য়্যের যোগে উক্ত শক্দণ্ি নিষ্পন্ন হলেও এবং তাত্ত শব্দার্থে কিছু অন্যরকম ভাব আসল্লে，প্রত্েেকটি শক্দের অর্থের মধ্যেই কিস্ট পৃর্বস্ছিত বস্টুর দূষণ মোচ্ করে নবীকরণের তাৎপর্যঢা আছে। এই
 মধ্যে অনুসুত হল তা সবচেয়ে ভালো করে বোঝা যাবে থ্রিস্টপুর্ব যুগের ব্যাকরণ－বৈষ্ঞানিক পাণিনির এক সুত্র ব্যাঝ্যা করলে।

পাণিনি সৃত্র করেছেন－সংপরিভাং করোতৌ ভূষণে অর্থাং সম্ অথ্বা পরি পৃর্বক कৃ ধাডুর উট্টর অলককরণ অর্থে সুট় আগম হয়।＇সুট্য’－

এর সবটুকুই প্রায় বাদছাদ দিয়ে যে অহ্শ থেকে যায়, সেটা হল 'স্’। অর্থাৎ এমনিতে সম্ পৃর্বক কৃ ধাতুর সজ্গে ক্ত প্রতায় যোগ করলে শব্দটি হওয়া উচিত ছিল সংসৃত। একইভাবে হওয়া উচিত, ছিল সংকৃতি, সংকরণ, সংকার অথবা সংকারক। পালিনির নিয়মে 'স্’ মাねখানে এসে পড়ার ফলেই শব্দతলির রূপ দাঁড়িয়েছে সংস্কৃত, সংস্কৃতি, সংস্কার সংস্করণ অথবা সংস্কারক। তবে এই 'স্’ আগম একটা শর্তেই হবে। তা হল ওই নিষ্পন্ন শব্দাুলির মধ্যে অলংকরণের অর্থটুকু থাকতেই হবে। ওই অর্থ না থাকলে সংকৃত মানে দাঁড়াবে মিশ্রিত, সংকর কथাটা যেমন ব্যবহৃত হয় জাতিবর্ণের মিশ্রণের ক্ষেত্রে। তুষু অলংকরণ বোঝালেই তবে শব্দটা সংস্কৃত, কী সংস্কৃতি বা সংস্কার হতে পারবে।

জিষ্ণাসা করা যেতে পারে ‘সংস্কৃত’ এই শব্দটির এই অলংকরণ অর্থট কীভাবে বোঝা যাচ্ছে? উত্তর হল — ভাষাটা আগে অমার্জিত অপরিশদ্ধ অবস্থায় ছিন। পাণিনির মতো ্রেষ্ঞানিক এবং ভাষাতাত্যিক প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগ করে, সমাস, কার্র্রিভভ্তি এবং পদসাধনের ব্যবস্| করে পুর্বপ্রযুক্ত ক্রুড’ অবস্থায় থাল্যু ভাষার প্রত্যেকটি পদ নতুন করে চিনিয়ে দিয়েছেন আমাদের। ইবিদ্দিক কালে ব্রাঞ্গণ-উপনিষদের কালে যে ভাষা ব্যবহার হত, তা যত স্সুন্দরই হোক, ধাতু-প্রত্যয়-বিভক্তির ক্সেত্রে সে ভাষার কোনও প্রয়োগিক শৃষ্ঘলা ছিল না। পাগিনিই প্রথম চাঁর বিষ্ঞানসম্মত ভামাতাত্বিক বিষানগুলির মাধ্যমে সেই ভাষার শোধন-মার্জন সম্পল্ন করে তাকে সষ্ঞ্জন মনীযীদের ভাবধারণের উপযুক্জ করে তুললেন। সে ভামার শব্দগুণ এমনই উচ্চস্তরে প্পাঁছোল যে, বিদभ্ধজনেরা পালিনির দ্বারা সংস্কৃত ভাষাকে দেবতাদের ভাষা বনে আখ্যা দিতে আরষ্ভ করনেন। এই শোধন-মার্জন-উম্নয়নই অলংকরণ যার ফলে 'স্’-এর আগম হয়।

পাণিনির যে সৃত্রটি আমরা বলছি, তাতে সম্প্র্বক কৃ ধাতুর উত্তরে অলংকরণ অর্থে ‘স্’এর আগম হবে, এইইকুই বলেছেন পালিনি। কিস্তু সম্পরর্বক কৃ ধাতুর সগ্গে যে-কোনো প্রত্যয়যুক্ত একটি নিষ্পপ্ম শব্দের অর্থের মধ্যে এই অনংকরণ বা নভুন কোনো তণের যোজনা মে হচ্ছে,

সৌে তিনি বুঝিয়ে দিল্যেছেন বিশেষ বিলেষ জায়গায় ‘সস্কৃক’ শদ্দের কী

 এथाনে রাম্মা বা পাকক্রিয়ার মধ্যম্ খাদাদ্রবেরে মে উৎকর্ষ সাধন করা
 একটি মাত্র শবই আছে — 'সং্ষৃষ্ম্'। সুতটা বোঝানোর জন্য বলি — భরুুন ভাত খাচ্ছি। এথন ভাত্তে সা্গে यদি দই মিশিয়ে নিই, তাহলে ভাত্তর আম্বাদন বাড়ল। তার মানে ভাতের সল্গে দই মাখার ফলে নতুন শুণ সং্োগ করা হল ভাতের আস্বাদনে। পাপিনির মতে দধির দ্বারা ভেটা সংश্থৃত হল, তাত তদ্ধিত প্রত্য় হরে ঠুক্ — অর্থাৎ শপ্দটি হবে ‘দাধিকম্’। যে দूটি সৃত্রের মধ্যে ‘সং্ক্বুম্’ শব্দটি আছে, সেই দूঢি সূত্রের মখ্যাই বিশেষ এই শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিত্যে বিখ্যাত কাশিকবৃৃত্তিত
 মধ্যে উৎকর্ব निয়ে आসাটই সংপ্কার সত উৎকर্ষাখানং সংপ্কারঃ।

 কোনো । অবশ্য পাপিনি নয়, সংস্কার শব্দটার প্রথম তাৎপর্य आমরা भুট্জ পাই পানিনির বए আগে ঋগ্রেদের মধ্যে। মজাটা হল শব্টটা সেখানেও সংস্কার নয়, সস্ষ্কৃত। অর্থাৎ যা সংস্কার করা হয়েছে।

কখনও বেদের মম্র্রব্ণ উচ্চারণ করে, কখনও মম্রপৃত জলের ছিটে দিয়ে, আবার কখনও বা কোনো বস্ষীর ওপর হাত রেখে মন্জ্রেচ্চারণ করে সেই বস্টুকে যখন বৃহৃ্তর যষ্ভাদি কর্মের জনা যোগ্য করে তোলা হত, ঢখन弓ই ভাবা হত, সেটি সস্ক্কৃত হয়েছে, অর্থাৎ বিশশ বস্ষ বা বিষয়ের দোম অপসারণ করে তাকে বৃহৃর কর্মের জন্য ব্যোগ্য করা হয়েছে। কथাখলো তনতে যেন কেমন কেমন লাগহ్, তাই পরিষ্ষার করে বলি। সেকালের দিন্নে যাষ্ভিকেরা পশ্যাগ করতেন, একালের দিন্লেও মায়ের থানে পौঠাবनि হয়। কিষ্ঠু পौঠাবলি যাঁরা দেদেছেন, টারা জানবেন নিশ্চয়ই

বে, পঠাবनি মানে - বাজার থেকে একটা পঠা কিনে নিয়ে এসে -মা-মা বলে রামদা দিত্যে পঠঠাটি কেটে কেল্ললাম, আর বলিকর্ম লেষ হল - ত নয়। খেয়ান করে দেখবেন - যে পौঠাট্টে বলি দেওয়া হবে তার লক্ফণ আহে। নিকষ কালো হলেই লক্ষণটা মেলে বেশি। তবে কালো - ধলোর থেকেও বড়ো কথা থেটা, সেটা হল - একটি পশকে সং্কারের মা্যমে বনিিকর্মের উপযুক্ত করে তোলা। দেখবেন পঠাট্টিকে স্নান করানো হয়, পীঠার মাথায় সিদদুর দেওয়া হয়, কখনওবা তার গলায় জবার মালাও পরানো হয়। সঙ্গে দেখবেন, মষ্ণ্র আছে। এসব কেন করা एয় ? ন্নান-মন্ত্র এবং অন্যান্য আচার-কর্মের মাধ্যমে, একটি সাধারণ পఆকে যখন দেবত্তার উদ্দেশ্যে বলির উপযুক্ত করে তোলা হল - তখনই বলা যেতে পারে যে, পখটি সস্ক্কৃত হন।

শুধু পখউ নয়, শে যূপকাষ্ঠে বা ছঁড়িকাঠে পখ বলি হবে সেটিকেও



 র্রীতি। পখ্বলির কথা বলनার্ম বলেই তার বৈদিক ‘্যাল্টিসিডেন্ট’ লেখানো যায় বৈদিক পশযাগের মধ্যেই। আমার ভাষায় না বলে মহামতি রাম্ম্র্রসুন্দরের অনবদ্য ভাষায় বলি -

পপ্ৰব্ধনের জন্য যৃপের দরকার। এই যৃপ কঠের স্তষ্মমাত্র। অধ্বর্য্যু ম্বয় ছুতারের সহিত বাহির গিয়া ডাল কাচিয়া আনেন। উহার ডালপালা
 इয় ।... যৃপের গায়ে ঘি মাখাইতে হয়। এই কর্মের নাম যৃপাজ্জন। তারপর দড়ি ऊড়াইতে হয়, এই দড়ির নাম রশনা ।... প্রত্যেক কর্ম অধ্বর্যু সম্পাদন করেন, আর হোতা প্রত্যেক কর্মের অনুগৃনে ঋক্মম্ম উচ্চারণ করেন। ঐইর্ণপে যূপ প凶 বষ্ধনযোগ্য इয়।

বষ্ধনের পুর্বে পওকে দুইগাছি কুশ দ্বারা স্পর্শ করিতে হয়; ইহার

নাম উপকরণ। পঞ্র দুই শিঙঙর মাঝে দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ি যুপের
 কপালে ঘি মাখানো হয়।

তাহলে দেখুন, এই শে যৃপকাষ্ঠ বা পণটি, এওনি সোজাসুজি যষ্ভের কাজ্জে লাগছে না। দড়ি জড়ানো, কুশ-হৃঁয়ান্াে এবং তও সব মহ্তসহযোগে — এই সমস্ত ভাবনা-রাশিই যষ্ষকর্মে ব্যবহার্য বস্শু বা বিষয়ের দোষ অপসারণ অথবা নতুন তুাধানের তাৎপর্যে গৃইীত। आসল কথাঢা রাম্ন্দ্রসুন্দর বেমন বলেছেন - ‘বেদপঘী এই জীবনয়্ভের তজ্ভীটাকে
 করিয়া দেখেন; প্রত্যেক .ুুছ্ছ ঘটনাকে খুব বৃহৎ করিয়া গেখিতে তিনি অভ্যে ।' এই অসাধারণ মানসিকত থেকেই একদু জনের ছিটের সহ্গে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করেই সামান্য এবং সাষ্রুণ বস্শ্তত্ত অসাধারণে পরিণত হয়ে যেত যেন। সাধারণ বস্তুকে আপা \%ক্তির্বের মহিমায় এই যে নবতর রূপ দেওয়া, এটই সংক্কারের তাপ্প্যু।

বৈদিক যাজ্ঞিকেরা ব্রের্ব্রিশাল প্রক্রিয়ায় যষ্ঞ করত্তন, তার মধ্যে আড়ম্বর যতইুকু ছিল — সীধারণে এটাকে আড়ম্বরই বলবে — কিষ্ঠু তার চেয়েও বেশি ছিল সাধারণের মনস্তুব্ব বোঝার কমতা, এই ফমতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিপ্ব চরাচরের সল্গে ব্যক্তির সম্পক্ক-ঢাবনা - যে ভাবনায় জ্রেততবश নদী মধ্মুটী হয়, সমীরণ মধুস্পার্শী হয়ে ওঠে পার্থিব ধৃলিকণা মধ্যুয় হর়্ে ওঠে। অন্যchশের পিতা যখন বিবাছার্থিনী কন্যাকে आশীর্বাদ করেন, তখন তার মধ্যে স্নেহ কিন্মা সা্টাবনা কিছু কম থাকে বলে মনে হয় না, কিষ্ুু আমাদের পিতা যখন পতিগৃহপমনোদ্যত কন্যার মাথায় शত রাখবেন, তথন ধান লাগবে দু-চারটি, দূর্বা লাগবে দু-তিন গাছি, মাথায় গাত রাখার সময় পিত ইট্ট্দববতার কাছে সজল ঢোথে প্রা্থনাও জনাবেন তার কন্যাািি য্যেন সুখী হয়। বলতে পারেন, খানদুব্Aো, ইষমম্্ণ জপ অথবা দেবতার কাছে প্রার্থনা — এ-সব আড়ম্বর,
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১০১ ~ www.amarboi.com ~

আসন বিছিয়ে বসি না। যদি বা বসিও,তবু সেটাতে বসেই পুজ্জো আরষ্ভ করা যায় না।

আসলে একটা পুজো আরষ্ভ করতে গেলে তারও আরষ্ভ আছে, এমনকী সেই আরম্ভেরও আবার আরষ্ভ আছে। সব কিছু সেরে মূল পুজ্ঞোর মন্ত্র এই এতইুকুন। পুজ্জের বিপ্রহ সামনে আছেন, আমি আছি, ফুল-তুলসীচন্দন আছ্, পুজোর আসনট্ও আছে, অতএব সজ্গে সঙ্গে পুজো আরষ্ভ হয়ে গেল — এমন হয় না। আরষ্ভের আরষ্ভটা কীভাবে করতে হয়? পুজোর আসনে বসে আগে বাঁদিকে মাটির ওপর ছোট্ট করে একটি চতুষ্কাণ औँকতে হবে। জন দিয়েই औঁকে সবাই, সেই চতুষ্কোণের মধ্যে একটি বৃত্ত এবং তার মধ্যে একটি ত্রিকোণ আঁকতে হবে। একে বলে মণুলরচনা। হয়তো এগুলি অতিপ্রাচীন যজ্ঞবেদির স্মারক-চিহ্। মণুলাকারে অক্কিত ওই চিহের ওপরে ফুলচন্দন সিয়ে বলতে হবে - আধারশক্তয়ে নমঃ।

আধার হল এই পৃথিবী, যা আমার্র্ ধ্রারণ করে আছে, যার ওপরে আমরা দঁঁড়িয়ে আছ্, বসে আছিঞুপ্সেই আধার শক্তির উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে সেই আধারশক্তির প্রক্ষীর্কিটি পৃর্বে অস্কিত সেই মণুলাকার ভূমির ওপর কোশা-কুশী রাখতে হবে। কোশায় জল ভরতি করে তাতে ফুলচন্দন, আতপচাল, তুলসী বা বেলপাতা, দুর্বা এত সব রাখতে হবে। এবার কে,শার ভিতরে যে জলটুকু দিলাম, সেই সামান্য জলটাকে পূজার যোগ; করে তোলার জন্য সেই জフ্লর মধ্যে মধ্যমাঙ্গুলী উল্টো করে রেখে মষ্ত্র পড়তে হবে — গঙা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মাদা, সিন্ধু কাবেরী — তোমরা সকলে এই জলের মধ্যে অধিষ্ঠিত হও। এই মষ্ত্র বলার সঙ্গে সজ্গে কিল্নু কোশার ওই সাধারণ জলটুকু আর সাধারণ রইল না। জলশ্দ্ধির মন্ৰেরে সে জল ভারতবর্ষ্যের সমস্ত পবিত্র নদীর পবিত্র তীর্থজলে পরিণত হল পৃজ্জকের মনে। তার মানে, জলের সং্স্কার করা হন। তার সাধারণত্বের দোষ দূর করে তীর্থজলের গুণ আধান করা হল।

এই তীর্থজল পূজ্েোর যত সরঞ্জাম আছে, সবগুলির ওপর একটু

$$
\text { দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১০৪ } \sim \text { www.amarboi.com ~ }
$$

আখট্ ছিটিয়ে দিত্ত হবে। এবারে কি পুজ্জো চলবে? মোটেই না শে আসনে বসে आঘি, তার তলায় ত্রিকে小 এૈকে आবারও গক্লপুচ্প দিয়ে বলতে হবে — आधার শক্তেযেে কমনাসনায় নমঃ। অর্থাৎ আধারশক্তি পৃথিবীর উর্দেশে যে অর্যরেচনা করেছেিাম, তকে এবারে ছেটট করে নিলাম নিজ্জের মাপে। এখানে মষ্ৰ্রো পড়লেই বোঝা যাবে বে, পুজারী ঢাঁর সুস্থির স্থিতির জন্য জগদ্ধারিণী পৃথিবীর কাছে তাঁর কৃচফ্তত স্বীকার করছেন। তিনি বলছেন - ভগবতী পৃথ্বী! তুমি বেমন এই সমস্ত চরাচরের মানুষকে ধারণ করে আছ, আর তোমাকে যেমন ধারণ করে আছেন ভগবান বিষ্ণু, তেমনি ডুমিও আমাকে সদা-সর্বদা ধারণ কর। আমার এই বসার আসনখানি ডুমি পবিত্র করো।

পৃথ্বি प্বয়া ধৃতা লোক দেবি प্রং বিষ্মুনা ধৃতা।
ד্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্।।
সম্পূণ্ণ শ্নোকটির মধ্যে ধরিত্রী-মাতার ধারণশশ্রট্টির এক বাপ্ত ধারণা আহে। দেবার্চনাকারী পৃথিবীর ধারণ-শক্তির ম্টে্যুj নিজ্জের আসনখানি সুস্থির এবং প্রতিষ্ঠিত দেখত চায়। পৃর্ব্বেট্ত শ্লোকের মষ্রদ্রষ্ষা ঋষির নাম বলা
 মেরুপপৃষ্ঠ নাম্র কোনো ঋষি হিলেন কিনা ঐতিহাসিকভাবে তা:্র্যাণ করা কঠিন, কিত্ট প্রচীন ভারতবর্ষ্যের ভৌগোলিক ধারণা অনুযয়ী, গোলাকার
 কৃর্মদেবতা প্রনয়পয়োধিজলে নিমগ্মা পৃথিবীকে আপন পৃষ্ঠে ধারণ করে এই মনুষ্যপ্রৃতির চিরাবাসকে যে রক্ষ করেছিলেন, সেটাও একটা বিশ্ধাস। অতএব কূর্মশরীর বিষ্ষুণ ধারণ করা এই পৃথিবীর মেরুপৃচ্ঠে মে দৈবআসন রচিচ হর্যেছিল সভততার প্রাক্কাে, দেবতার আধুনিক সাধক সেই আসনখানির সন্গে নিজেের ধুলিমলিন চিরাভ্যু আসনে দদনন্দিনতার যে লঘুভাব থাকে, সেই লঘুতা মোচন করে তকে কমলাসনের মহিমা দেওয়াটই এই আসনษদ্ধির তাৎপর্য।

আমরা সংস্কার কথাটাকে অনেক বাল্ত-বিশদ অর্থে বাবহার করি বলে আসনের মতো সাধারণ একটি ব্শ্যুর ব্যাপারেও Жদ্ধি কথাটা ব্যবহার করা হয়। কিষ্ট মুলত তক্ধিও এক ধরনের সং্ক্কার। কারণ গোবিন্দানন্দের అদ্ধিকৌমুদীতে বলা হয়েছে - বেদবোধিতকর্মাইত থদ্ধিঃ - অর্থাৎ একটি বিষয়্য বা বস্টুকে বেদবিহিত-কর্মের উপযুক্ত করে তোলার নামই শপ্ধি। সং্প্কারের মূলাথ্থও তই, বৃহত্তর কর্মের যোগ্য করে তোলা — যাকে গোবিন্দানন্দ বলেছেন ‘অর্হত’। আসনپদ্ধির মজো পুজোর সময় পুষ্পশ্প্ধি করতে হয় কোশার জলের ছিটে দিত্যে এবং মষ্ত্র পড়ে। অর্থাৎ এখানেও সাধারণ ফুলকে নতুন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে তাকে দের্বাচনার উপযুক্ত করে তুলতে হয়।

আরও একটা বাপার আছে যার নাম ভূতeক্ধি এবং মাতৃকন্যাস। আশ্চর্য হল দেবপৃজার আগে নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে ধ্যান-প্রাায়াম্মর মাধ্যম্ পুরাতন নিঃষ্পাস ছেড়ে নতুন ন্থিষ্সা নিভ্যে নিজের দেইটাকে
 ব্য্জনবর্ণের প্রত্যেকটি বর্ণ উচ্চারুগু স্পর্শ করতে হয়। মাতৃকা ফুলেেন সরস্বতী, যিনি গায়ত্রীর প্রতিশব। মাতৃক্নন্যাম্সে এই মে প্রতিবির্ণোচ্চারণের মাধ্যমে শরীরের প্রত্যেক অস্গ শुদ্ধ করে নেওয়া হয় — এটা হল নিজ্জের শরীরের প্রাত্যহিক সংস্কার অর্থাৎ আসন, জন, ফুলের মতো নিজ্জের শরীরটাকেও দেবপৃজার উপযুক্ত করে নিয়ে তবেই পুর্জোয় বসতে হবে। অসাধারণ কথাটি রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবায় নিবেদন করি -
‘ত চ্র্রশাস্ত্র বেদপছীরা বাগ্দেবীকে শ্রেষ্ঠ দেবতারুপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; তজ্রে তাঁহার নাম মাতৃকা সরস্বতী। ইনি শব্দাখ্খিকা - অ ইইতে ফ্ পর্য্যষ্ত পধ্কাশাি বর্ণে ইহার দেহ নির্মিত; প্রতি অজ্গে কতকণুলি বর্ণ বা অम্মর বসাইয়া ইহার শব্মময় - বর্ণময় দেছ নির্মিত হইয়াছ্; অতএব ইনি পঞ্চাশপ্পিপিভির্বিতক্তমুখদ্দেঃ পন্মধ্যবশ্মঃস্থ্রা! ইনি ভাস্বল্বৌলিনিনস্ধাদ্দ্র-শকল্লা -- ইহার মস্তকে সোমক্লা নিবন্ধ ইইয়া শোতা

[^1]পাইতেছে। এ সেই সোমব্লা, বাগ্দেবী স্ব্যং যাহা আবিষ্কার করিয়া আনিয়াছেন। ऊাহার এক হাত্ত মুদ্রা, এক হাতে অফ্ষমালা, এক হাত বিদ্যা, চছুর্থ হাত্ সুধাण কলস, — অমৃতপ্র্ণ কলস — ইহাও সেই সোমকনস, যাহা অমৃতরসে পুর্ণ। ইতি ত্রিনয়না — বিশদপ্রতা — आপীনতুুস্তনী। এমন রুপ आর হয় না। এই বাগ্দ্রেতা সর্ব্রেদেবময়ী, সর্ব্বময়ী; - শে-কোনো দেবতার পূজায় বসিয়া যিনি পৃজক, তিনি আপনাকে এই মাতৃকা সরস্বতীর সহিত অভিন্ন মনে করেন — আপনার প্রতি অঙ্গে অ আ ক খ ইত্যাদি বিবিধ বর্ণ. বিন্যাস করিয়া आপনার স্শুল দেহকে বাগদদেবতার বাঙ্ময় দেহরূপ্প কক্পনা কর্রেন; আপনার অষ্তঃxরীরেও চজ্রে চর্রে ওইর্রপ বর্ণ বিন্যাস করিয়া অন্তর্দহহকেও বাগ্ল্রেীর বাঙ্ময় দেহরুপে কপ্পনা করেন। তষ্রমতে পৃজাকলেে ভৃত巛দ্ধির পরে এইরূপে মাতৃকা ন্যাস করিতে হ়য়। বাহিরের দেছে ও অষ্তর্দরেহে বর্ণ বিন্যাস দ্বারা বাগৃদ্দেীর শক্ষময় বাঙ্ম্য়় দেহুহরচনার নামই মাতৃকান্যাস। এইরূপে পুজায় বসিনে পৃজকের সহ্হি্তুবাগূদ্রেবতার অভিন্নত কब্রিত ছয়। জীবের সহিত ঋশ্ষরের ঐকা র্রিত্রিত হয়।
 নিত্যে প্রুর ঝগড়াঝাটি আছে দাশ্িিকণ্দর মধ্যে এবং সেখানে সং্ক্কার শব্দটাও মােেমঝেেই সাড়ম্বরে উপ্রিথিত হয়েছে বটে, কিট্ট বর্ণের অনুভবজনিত সংস্কার পূর্বজন্মের সং্কার অথবা সংস্কারজন্য জ্ভান তথা শ্মৃতি - এঙ্িলির পারিভাষিকতা বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থান্ন বিভিন্ন রকম। তর্রিনা মানুশের মধ্যে নতুন কোনো ভাব অথ்বা বুদ্ধির প্রখরতা দেখে আমরা যখন পৃর্বজন্মের সংস্কারের কথা বলি, তখনও যেমন সেই মানুচের পূর্বতন জন্মা্তরীণ তুণকে নতুনের উজ্জাসে লেখতে পাই, তেমনি একই ভাবে পৃর্ব-পৃর্ব বর্ণ একটি পদ্রে মধ্যে ওগসংমোজনা করতে-করতেই তবে কিনা একটি সম্পুর্ণ পদ্র পরিণত হয়। দার্শীিক দিক থেকে দেখতে গোেে আমাদের এই কথাটা নিতাত্যই অপরিণত এবং বলাৎকৃত বলে

মনে হবে, কিস্ত একটা কথা ভেবে দেখবেন যে, সংস্কার বলতে মূলত পুর্বতন বস্তু বা ব্যক্টির মধ্যে নতুন গুণের সংযোজনই বোঝায়। আসলে স্নান করা বা চুল বাঁধার মধ্যে পুর্বতন বস্তুকে যে পৃনঃসষ্জীকরণের ব্যাপার আছে। যষ্ঞিবাড়ির পুজ্জোর বাসন মেজে নেবার মধ্যে যে নবীকরণের আভাস আছে। আসন巛দ্ধি বা জলশুদ্ধির মধ্যে যে যোগ্যতা আধানের ব্যাপার আছে, পুর্ব-পূর্বোচ্চারিত বর্ণের সঙ্গে নতুন বর্ণ যোগ করেও কিক্তু সেই পুনঃসঙ্গীকরণ, নবীকরণ বা সম্মিলিত বর্ণের পদ হয়ে ওঠার যোগ্যতাই আমরা বুঝতে পারি। তবু স্বীকার করতে হবে যে, সংস্কারের জন্য জ্ঞান যে বর্ণ-পদের সংস্কার ঘটনাটুকু আমদের প্রতিপাদ্য সংস্কারের আসল রূপ নয়।

মানুষের জীবন এবং ধর্মচর্যার নিরিখে এখানে সংস্কার বলতে আমরা যা বোঝাতে চাইছি অথবা প্রাচীনেরা সংস্কার বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন, তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংষ্ঞা দিয়েছেন গ্বীয়াংসাদর্শনের প্রবক্তারা এবং অবশ্যই আরও এক প্রমুখ ব্যক্তি যাঁ নাম শংকরাচার্য। শবরস্বামী ক্রিমিনিসুত্রে উল্লিখিত সং্কার শব্দুর্থ বোঝানোর জন্য বনেছেন সংস্কার হন সেইটা, যেটা করা ক্রেন্ল একটি পদার্থ একfj বিশেষ প্রয়োজনের অথবা বিশিষ্ট করণীয় কার্যের যোগ্য হয়ে ওঠে - সস্ক্কারো নাম স ভবতি, যস্মিন্ জাতে পদার্থো ভবতি যোগ্যঃ কস্যচিদর্থস্য। সত্যি কথা বলতে কি, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন এই সংজ্ঞার মধ্যে দার্শনিকতা খুব বেশি নেই।

যজ্ঞক্রিয়ায় ব্যবহার হবে, তেমন জিনিসের ঘষা-মাজার মধ্বৌই যেন এই সংস্কারের তাৎপর্য শেষ হয়ে যায়। কিষ্ুু শবরস্বামীর কথার মধ্যে যে গভীর বক্তব্য आছে, সেটা প্রকাশ করে দিয়েছেন তজ্ত্রবার্তিকের লেখক তীক্সন্রুদ্ধি কুমারিল ভট্ট। তাঁর মতে সংস্কারের মাধ্যমে একটি পদার্থ বৃহত্তর প্রয়োজনের যোগ্য হয়ে ওঠে — প্রসঙ্গ শবরস্বামী কথিত ওই যোগ্যতা ব্যাপারটl সম্পন্ন হয় দুটি উপায়ে — করণীয় বিষয়ে দোষ নষ্ট করে দেয় সংস্কার। অথবা সংস্কার তাতে নতুন গুণের আম্দানি করে — যোগ্যতা

> দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ WWW.amarboi.com ~

চ সর্বত্ব্র্ দ্বিপ্রকারা লোযাপনয়নেন 冋ুণাষ্ভরোপজরেন বা ভবতি।
ক্মোরিল ভট্টের এই ভাবনার সজ্গে এক্লেবারে মিলে যাবে বৈদাঙ্ডিক ব্রেষ্ঠ শংকরাচার্ব্यে মত। তিনি তার চিরাচরিত ভঙীত মোক্সের স্বজূপ
 অতএব মোক্কের কেেেো সংস্কার করা সষ্ভব নয়। ‘সং্কার’ সষ্ভব নয় এই প্রসজ্গে সস্ক্কার শব্দটার তাৎপর্য নির্ধারণ করেছেন শংকর। বনেছেন
 जুণের আধান করা যায় অথবা সংস্ক্র্য্য বস্ষুর অন্ত্র্গত দোষ নষ্ট করে দেওয়া যায়। মোশ ব্যাপারটট ব্রc্দের মতোই নির্বিকার-ব্বরাপ অভিব্যাক্ত হবে। ঠিক বেমন ঘর্ষণ ক্রিয়ার সংস্কারে দর্পণের মালিন্য घুচে গেলে তবেই তার ভাম্বরप্ব অভিব্যক্ত হয়। এই ব্যাখ্যায় প্রতিপক্ষে যুক্তি থাকলেও ঘর্বণ-সস্ক্কারের দ্বারা যে মালিন্যনাশের কথ্া বললেন শংকর তাত বেশ
 অষ্তত দোযাপনয়ন করতে পারলেট্টে স্সীক্কারের তাৎপর্য সুরক্সিত হয়। অপিচ ঘর্বণ-ক্রিয়ায় দর্পণণ মার্দ্রিক্য নাশ হয়ে গেলে ভাম্বরত্ব ধর্ম্মে
 করে।

তবে একই সজ্গে সবিনয়ে জানই, ব্রদ্মাত্জ বা মোদ্মত্ত্ত নিয়ে আপাত্ত আমাদের কোনো মাথাব্যणা নেই। কিি্ু শংকরের কাছ থেকে সস্ক্কার শদ্দের যে অর্থ পাওয়া গেল, সেটি আপ্রবক্ধ আমাদের কাজ্র লাগেবে।

অুণাধানের বা দোষাপনয়ন — এই দूটি যদি সং্প্করের উদ্দেশ্য হয় তবে প্রথমটি বুঝ্তে আমাদের খুব অসুবিধে হয় না। একজন মানুম দুল-দাড়ি কেটে স্নান করে নতুন একটা ধুতি পরার পর শর়ীরে এবৃ মনে যে সজীবতা অনুভ্ব করে সৌাকে দৃশ্যতই অগাখান বলা যেতে পারে। এবইভাবে যষ্ভের বাবহার্য পাত্র ধুয়ে-মুছে নেওয়া বা চালের ওপর জনের ছিটে দিয্রে প্রোক্ণ কর্রার মধ্যেও যमि অত্যष্ত ন্লেকিকভাবে বা

[^2]बৌক্তিকাবে ধুল্রে নেওয়ার প্রডীকী আচরণটাই বুঝি, তাহলেও বলব দ্শাতই মেখানে নতুন ওণের সংযোজন ঘটন, কিছू না হোক পরিষ্কার তো হল বটে। কিষ্ুু সস্ক্কার যখন দোষ অপনয়ত্নর অাপপর্যে ব্যবহৃত

 করা উচিত ছিল, তা না করার দোষ — সবই छুড়ে আছে এই দোষাপনয়নের পরিসরে। লক্ষণীয় বাাপার হন যাগযষ্s ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদির মধ্যে সং্ক্কারের যে তাৎপর্য বৈদিক যুগ থেকে চালু হয়েছিন সেই তাপর্য আরেকতাবে ঢুকে পড়ল সম্পুর্ণ একটি মনুষ্য-জীবনের মধ্ধে। অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যবহার্য বস্শুকে সং্কারের মধ্যমে যজ্ঞের উপযুক্ত করে ঢোলাটা যেমন বিশ্ধাসে পরিণত হয়েছিল, ঠিক তেমন করেই মানুব্রে জন্যকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যষ্য তাকে দেবভাবের উপযুক্ত করে তোনার জন্য তাঁর জীবনে বিভিন্ন সং্ক্কারের প্রয়োজন অনুভব করেছ্ভিল্লেন বৈদিকেরা।

আমার একাষ্ত ব্যক্তিগত ধারণাল(্মেনে হয় - সংপ্কারখলি সৃষ্টির
 আরও প্ষ্ট করেছে। দুল কান্রুন্থ কাটা, কী স্নান করার পর শারীরিক মানসিক স্যৃত্তি অবশাই আলি; সং্প্কার পাননের মাধ্যমে সেই সাধারণ
 সামাজিক তুষ্টি বা আশ্মসচেতনতা তৈরি হয়, হয়তো সেই তুষ্টি এবং সচেতনতা সেকালের মানুষকে এক ধরনের প্রত্য় দিত। আরও দিত অন্যের তুলনায় বৃহত্তর এবং বিশিষ্ট হওয়ার এক পৃথক আস্বাদ। অবশ্য একই সন্গে মনে রাখতে হবে — ভালো হোক অথবা এখনকার দৃষ্ষিতে একেবারে ম্দই হোক মনুষ্যজীবনের এই সং্ক্কারঔলি কিষ্ঠ সৃষ্ঠি হয়েছে সেই সমাজ্জের প্রয়োজন বুঝেে। । সে প্র<্যোজন এখনকার দিনের প্রক্যোজনের সঙ্গে একরকম নয় বলেই আমাদের জানবার দায়িত্র আসে — কোন্ প্রয়োজনে, কোন্ ভাবনায় এবং কেন্ সামাজিক পরিবেশ আমাদের বহ্ল आচরিত সং্ক্কারুলি জন্ম নিয্রেছিন এবং কেনই বা সেঔলি সব ঢিকে

থাকেনি এবং কেনই বা কিছू এখনও টিকে আছে। যে কটি টিকে আছে তার হিসেব আমরা জানি। সেই অন্থপ্রশন, উপনয়ন আর বিবাহ। আাদ্জও টিকে আছে কোনোমতে। তবে কেউ এটাকে সং্ক্কার বলেন, আবার কেঙ বা নয়। তবে এই চারটি বাদ দিলে আর বেখলি আছে - যেমন গর্তাধান্ পুংসবন সীমান্তেন্নয়ন, জাতকর্ম, চূড়াকরণ, কেশাষ্ত — এখলির এখন নামও শোনা যায় না, শপ্দার্থবোধ তে দূরের কথ্য।

ভারতবর্বীয় সমাজে সংস্কারের সংখ্যা কয়টি, সে প্রশ্নে যাবার-আগে সব চেয়ে বড়ো কথা বেটা আগেই বিশেষভাবে জানানো দরকার, সেটা হল - সেকালের সামাজিক প্রয়োজন এবং বিশ্পাস - এ দুটিরই ভিত্তি ছিল যষ্ख। এমনকী গর্ভাধান থেকে উপনয়ন অথবা বিবাई থেকে অম্ট্যেষ্টি — ৫৩লিকে আমরা সাধারণত শরীর-সংস্কার বলি — সেঙলিও তৈরি হয়েছিল যষ্ঞকে কেন্দ্র করেই। মনু বলেছিলেন — বৈদিক মচ্ব্রর্ণ উচ্চারণ

 শরীর-সং্ক্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ ঢুপ্মিন্নুর মতে যে মানুম সমস্ত সংস্কার

 তুযম্ন তে একেবারেই স্প্, উপনয়নাদি সংস্কার হলে বেদপাঠ অধিকার মিলবে - ইহকালে বোদ্যয়নাধিকারাৎ।

বেশ বোঝা যায় - বেদ এবং যষ্s কর্মকে আবর্তন করেই সস্ক্কারের জশ্ম। শরীরেরের সস্ক্কারুলি সম্বক্ধে প্রথম ভাবনাখলি যে গ্রচ্ছের মধ্যে ভাবা হয্যেছিল তার নাম গৃহসূত্র। গৃহ্যসুত্রুলির মধ্যে সমষ্ত স"স্কারুুলির অনুষ্ঠান একাকার হয়ে রয়েছে গৃহস্থের করনীয় নানান

 যেयন ধরুন, পাক্য়্জের একটি অংশের নাম ‘ছত’ - দেবতার উদ্দেশ্যে


বিবাহ থেকে সীমત্ভোন্য়ন পর্যষ্য কততুলি সস্ক্কার। এই রকমই আরেকটা যষ্ঞাংশের নাম ‘্রহ্ত’ তার সত্গে অড়িয়ে আছে জতকর্ম থেকে মাথান্যাড়া করার চৌল সংপ্কার। আবার উপনয়ন, সমাবর্চনের মতো সং্কারঔলি উপ্পিথিত হচ্ছে ‘আছ্ত’ নামক পাক্যঙ্ভের মধ্যে। গৃহসৃতণলির মধ্যে যষ্ভ এবং সংস্কারওলির এই পারস্পরিক মিশ্রচারিতা থেকে এইট্টকুই
 জড়িয়ে ছিল মাত্র। গৃহসূত্তিল ভালো করে পরীক্শা করলে বোঝা যায় বে, সেখানে যঞ্ঞুলির প্রাধানাই বেশি, সস্ক্করুলি সেখানে ব্যাক্তি-গৃহম্ছের ইতিকর্তব্যত হিসেবে চিহ্তি হল্রেছে।

সাধারণভাবে আমরা জানি যে, দেবতাদের তুষ্ট করা বা টাঁদের অনুকৃলে নিয়ে আসার মধ্যেই যজ্ভের তাৎপর্য, আর সংপ্কারগলির উদ্দেশ্য হন একটি ব্ত্তির ব্যাক্তিগত শারীরিক এবং মানসিক উন্নতি। কির্তু ব্রাম্রণ্য
 শ্র্রেতসূত, ধর্মসূতই হোক অথবা শতদ্দধ এ, সব জায়গায় সংস্কারগুলিকে পাৃৃ্র্র একটি বর্গ হিসেবে কখনোই ঢেনা

 यেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে অপ্রিহোত্র-অপ্চিষ্টোমের কথা। ন্নানও সেখানে একটা সংস্কার, অবার క্রত নিয়ম-চাতুর্মাসাও এক একটি সংস্কার। आশ্চর্যের বিষয় হল, অতিরাত্র বা সৌত্রামণি যাগ অথবা বাজপেয় সোমযাগের মজো বিশাল এবং বহকীর্তিত যঙ্ঞকাতের সঙ্রে যখন অন্থপ্রাশন-নামকরণের মতো গাহश্য কর্মগলি একসল্গে স্থান পায়, তখন বোঝা যায় বে, অতি-খ্রাচীন ভাবনায় অন্নপ্রাশন-উপনয়ন্নর মতো
 অতিরাত্র-यষ্ষ।

সময় অতীত হতে থাকলে আম্ঠে আম্ঠে কিম্ভ এই বোধ ঢৈরী হতে থাকে যে, দেবতার তুষ্টিসাধক যষ্ভ ক্রিয়ার সত্গে একটি ব্যজ্রির জাতকর্ম,

অম্মপ্রাশন বা নামকরণের মতো সং্ক্কারগুলির একত্র স্থান হওয়া উচিত নয়। কারণ যজ্ঞের উদ্দেশ্য দেবতার তুষ্টি এবং মনুষ্যজীবনে তাঁদের আনুকূল্য বিধান। অন্যদিকে সংস্কারগুলির উদ্Rেশ্য হল, মানুমের দেহ এবং মনকে উত্তরোত্তর সং্স্কৃত করে ব্রদ্মাপ্রাপ্তির উপযুক্ত করে তোলা। অনেক পরবর্তীকালে হনেও ধর্মশাস্ত্রকারেরা এই পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছিলেন। মনু-মহারাজ যখন লিখেছিলেন-গর্ভাধানাদি সংস্কার এবং বিবিধ যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করার ফনে মানুষের শরীর এবং অণ্তরাা্মা মোক্মল্লভের উপযুক্ত হয়ে ওঠে - মহাযষ্ভেশ্চ যষ্ভৈশ্চ ব্রান্ীীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ, ঠিক তখনও কিষ্ুু যষ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সংস্কারগুলির পার্থক্য তত স্পষ্ট নয়। পরবর্তীকালের ধর্মশাস্ত্রকার হারীত অবশ্য স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে পাকযষ্ঞ, হবির্যজ্ঞ এগুলি হল সব দৈব সংস্কার আর জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন এগুলি হন ব্রাদ্মসংস্কার। ব্রাদ্यাসংস্কারে সংস্কৃত মানুষ ঋষিদের সমানতা লাভ কক্কেণ আর দৈব-সংস্কারগুলির মাধ্যমে মানুষ দেবতাদের সF্গে একাय্ \%eয় উঠতে পারে।

হারীত যা বলেছেন, তাতে দ্রি বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত বোঝা যায় যে, একটা সমढ়ে র্ৰগ-यজ্ঞ ইত্যাদি অবাষ্তর ক্রিয়া থেকে কতলুনি সংস্কার এক অতি পৃথ্থক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং তাদেরই বগ্গীকরণ ঘটেছে সংস্কার বনে। দ্বিতীয়ত এই সংস্কারগুলির সংকল্লন সময়ে হারীত যখন প্রথমেই বলেন — যে ব্যক্তি গৃহশাস্রেরে বিধান অনুযায়ী গর্ভাধানে উদ্যুক্ত হন, তিনি ব্রহ্ষময় গর্ভ আধান করছেন — তখন বোঝা यায়, ๗ুধু যৌন লালসা বা কামনাপ্ত্তির জনাই নরনারীর মিলনে উৎসাহ দিচ্ছেন না শাস্শকারেরা। কেননা তাঁরা বিশ্ধাস করতেন যে ভবিষ্যতে ব্রদ্মভাবনার উপযুক্ত হয়ে উঠবেন যে ব্রাপ্মণ তিনি শुধু একটি সাধারণ মনুষ্য বীজ হিসেবেই স্ত্রীর গর্ভে आহিত হবেন না। সে বীজ মজ্ত্র-আচার সহযোগে ব্রপ্মাময় হয়ে ওঠার সষ্ভাবনায় সংস্কৃত হয়েই পিতার দ্বারা মাতৃগর্ভে আহিত হবে - গর্ভাধানবদ্দুপগতো ব্রp্মগগ্ভং দধাতি।

সত্যি কथা বলতে কী — হারীতের বলা ব্রাসপ্মসংস্কারগুন আসনে

ব্রাদ্মণ হওয়ারই সাধন বা সাধনা। মহাভারতে দেখা যাবে - ভরদ্বাজ ভৃতুকে প্রপ্ম করছেন — কী করলে সত্যিকারের ব্রাহ্পণ হওয়া যায় ? এই প্রপ্মের উজ্তরে ভৃতু আমাদের এই আলোচ্য সংস্কারতুলির কথই বলেছেন বটে, কিক্তু সেই সংস্কার-প্রসগ্গের পৃর্বে একটা গৌরচন্দ্রিকা আছে। ভরদ্বাজ যথ্ৰে আধুনিকভাবে প্রল্ম করে ভৃগুকে বলেছিলেন - দেখুন মহর্ষি! আপনি এই বর্ণভেদ আর জাতিভেদটাকে করছেন কী করে — কস্মাদ্ বর্ণো বিভজ্যডে ? কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিষ্তা, ক্কুধা-তৃষ্ণা, পরিশ্রম — এ তো আমাদের সকলেরই আছে। সমস্ত মানুষের মধ্যে এগুলি সাধারণ বৃত্তি। তো এই বর্ণভেদ, জাতিভেদ করছেন কেমন করে? এই দেখুন না — ঘর্ম, মূত্র, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত, রক্তই — এ তো আমদের সকলের দেহ থেকেই বেরোয়। তাহলে আবার এমন ব্রাক্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র — এ-সব ভেদ করছেন কেন - কস্মাদ্ বর্ণো বিভজ্যতে ? ভৃত্ত বললেন - আসলে সত্যিই ত্র্ণীত্ভেদ বলে, বর্ণভেদ বলে কিছু নেই। সৃষ্টিকর্তা যখন সৃষ্টির তপমমষ্টী বসে মনুম সৃষ্টি করেছিলেন, তখন সমস্ত মানুষই ব্রাদ্মণ ছিল সর্বং ব্রাদ্মমিদং জগৎ। কিন্তু সেই সব মানুষই এমন সব কাজ কর্ৰু আরম্ভ করল যে সেই কাজের গতিতেই বর্ণভেদ, জাতিভেদ তৈরি হয়েে গেল - কর্মভি-বর্ণতাং গতম্। সেই পূর্বসৃষ্ট ব্রাদ্মণদের মধ্যে যাদের স্বভাবটা রুক্ষ, বিষয়ভোগের স্পৃহা যাদের বড়ো বেশি, যারা ক্রোধী এবং সাহসের কাজ করতে পারে অপিচ যাগ-যজ্ঞ, বেদ-পড়া, যজন-যাজন এসব যাদের আর ভালো লাগে না, সেই সব বামুনই ক্ষত্রিয় হয়ে গেল — তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ।

একইভাবে যে-সব বামুন বেদাধ্যয়ন, যাগ-যষ্ঞ, শৌচ-আচার ত্যাগ করে পশপালন আর কৃষিকর্মের মাধ্যমে-জীবিকা নির্বাহ করা আরষ্ভ করলেন, তাঁরা বৈশ্যবর্ণে পরিণত হলেন - তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ। আর যে সব বামুন স্বভাবত অলস তমোময়, যারা টাকার জন্য ভালো-মন্দ কোনো কাজই করতে লজ্জা পান না, নিজের প্রয়োজন সাধন করতে যাদের মিথ্যা

$$
\text { দুनিয়ার পাঠক এক হও! } \stackrel{\text { ১ }}{\sim} \text { www.amarboi.com ~ }
$$

বमঢ্তে বাধে না, হিংসে করতেও বাধে না, তারা সব শুদ্র হয়ে গেল — চে ब্টিফাः শুদ্রতাং গতাঃ।

জম্মের দ্রারা নয়, একটি মানুম তার জীবনধারণণর জন্যা কোন্ ধরনের বৃষ্ভি বেছে নিচ্ছে — সেই কর্ম্মের দ্বারাই সেই মানুযটির বর্ণভেদ্রের ঘটনাঢ অনেক বেশি সহনীয় হয়ে ওঠ১। লক্ষণীয়, ,্রাপ্মণ থেকে ফ্শত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র হয়ে যাওয়ার মধ্যে বে একটা বিপরিণমনের ব্যাপার আছে তার কারণটা সর্বত্রই বলা হয়েছে - সত্য, ধর্ম, তপসা, বেদ,
 বৈশ্য অথবা শূদ্র হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ বে বিশেষণটি প্রয়োগ করা হয়েছে, তা শব্দার্থর ঈষৎ পরিবব্তনেও প্রায় একইরকম —


পৃর্ব-সৃষ্ট একই ব্রাম্মণ आপন কর্ম এবং জীবিকার গতিকে বর্ণাত্তর প্রাপ্ত হলেন — এই কথাটার সৃত্র ধরেই ভব্র্ত্তেজ আবার ডৃতকে জিজ্ঞাসা
 - ব্রাদ্মণঃ কেন ডবতি? ভৃঞ ন্তিলিলন - शুব সোজ। লেখবে -
 করে তোলার জন্য জাতকম্মীদ বৈদিক সং্ক্কার প্রয়োগ করা হয়, यিনি সষ্ধ্যা, স্নান, জপ, হেে ইত্যাদি ছয় প্রকার দিনন্দিন কর্ম নিবিষ্ট থাকেন, यিনি ఆচিতা এবং সদাচার পালন করেন, যিনি যজ্ঞান্তে যজ্ঞশেষ ভোজন করেন এবং যিনি র্রতনিষ্ঠ এবং সত্যনিষ্ঠ, তাৰকেই র্রাদ্মণ বলে চিনবে। ব্রাদ্মণের কর্ম-লক্ষণ বনেই ভৃও সিদ্ধাা্ত দিয়েছিলেন — যিনি ব্রাম্মণের ঘরে জন্মেও উপরিউক্ত কর্মগলি করেন না, তিনি যেমন ভ্রা|্মণ নন, তেমনি শূদ্রের ঘরে জন্মালেও यিনি উক্ত সদাচারঙুলি পালন করেন, তাঁকেও শৃদ্র বना যাবে না।

কোনো সন্দেহ নেই, এ刃ুি বেশ বৈপবিক কথাবার্তা বটে, কিস্ম কাল অতীত হতে থাকলে এই সব শুণ-কর্মর সংদ্যেগও যেমন একটি শূদ্রকে ভ্রাম্মণত্ব দিতে পারেনি, তেমনি উপরিউক্ত উজ্তি ওণ-কর্ম্রর

অনেকটটই, বিশেষত যাগ-যষ্ঞ, যজন-यাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, সত্য এবং ত্যাগর্রত ইত্যাদি সমস্ত গভীভর এবং কষ্টকর বিষয় থেকে একটু একটু করে মুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ শুধুমাত্র জাতকর্মাদি সংস্কার औঁকড়ে ধরে রইল, যার রেশ মিলবে এই বিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যষ্ত। কিষ্ুু এটাও সঙ্গে সগে ভাবতে হবে যে, মহাভারতের যুগে যখন প্রাথমিকভাবে জাতকর্মাদি সং্কারের চিহেই একজন মানুষের ব্রাদ্মণ বলে চিনে নেবার প্রসজ্গ উঠেছে, তখন কিন্ত্ এই সংস্কার-পালনের মর্যাদা এবং পরিশ্রমও কিছ্র কম ছিল না। অষ্তত সে যাতে শারীরিক এবং মানসিকভাবে ব্রদ্মাভাবনার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে, সংস্কৃত শরীরকে সে যাতে মানস সংস্কারের কাজ্ে লাগাতে পারে, সেই জনাই সংস্কারগুলিকে ব্রাদ্মাণ-পদবী লাভের উপকারক সাধন হিসেবে চিহিত করা হয়েছে ভৃখ-ভরদ্বাজ-সংবাদে।

সংস্কারগুলির উদ্দেশ্য মনুর মতে ব্রাস্মীভাবনাই হোক, অথবা হারীতের মতে হোক তা ঋষিবক্পতার বাচক মাদের বিভিন্ন সংস্কারগুলির প্রক্রিয়া অনুপুফ্টভাবে বিচার করলে আামাট্রের সামাজিক ইতিহাসের বিশ্ধাস अবিশ্পাস তथা সামাधিক প্রথা-সৃষ্টির্ত্র্র্রীরগুলিও বেশ স্পষ্ট হয়ে পড়বে। দেখা যাবে, কতজুলি সংস্কার ক্ষি্টি হয়েছিল একেবারে আদিম ভয়-ভীতি থেকে, কতগুলির পিছন্গে আছে বর্ণাশ্রমের প্রেল্মাপটে সামাজিক শ্রেষ্ঠতালাভের অভিলাষ আবার তার মধ্যেও কতশুলির মধ্যে জড়িয়ে आছে ধর্ম এবং আশ্মোন্নতির শ্রেয়োভাবনা। লশ্মণীয় ব্যাপার হল, ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে যে প্রদেশিক ভিন্নতা আছে, ব্যাক্তি, সমাজ, আচার-ব্যবহার এবং চরিত্রের মধ্যেও যে বিভিন্নতা আছে, সংস্কারগুলির সৃষ্টির পিছনেও সেই বিভিম্মতা আছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের এক-এক প্রদেশ এক-একভাবে বৈদিক সংস্কার পালন করে। সমস্ত ব্রাম্মণ পরিবারের সংস্কার পালনের রীতি-নীতিও এক রকম নয়।

আবার এক বিশাল বিস্তীর্ণ কাল-শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এককালে যে সব সংস্কারকে - যেন ধরুন গর্ভাধান, সীমচ্তোন্নয়ন ইত্যাদিকে যেমন মূল্য দেওয়া হত, কালক্রমে সেগুলি উঠেই গেল। উঠে

> দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ w ww.amarboi.com ~

যেতেই হবে, কেনননা সংস্কারের জন্ম সমাজ থেকে। সমজ্জে সেই জটিলতা এস, বেদ-বিহিত যাগ-यজ্ঞ যখন স্থান পরিবর্তন করে জ্ঞান আর মননকে অশ্রয় করল, ব্রাদ্মণ যখন যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ছাড়াও অন্য কর্মের দিকে নিজ্জেদের দৃষ্টি প্রসারিত করল তথন সংস্কারগুলির মধ্যে বেঁচে রইল শூধু তিনটে। অন্নপ্রাশন উপনয়ন এবং বিবাহ। মরণোত্তর অষ্ত্যেষ্টি এবং শ্রাদ্ধকে কেউ সংস্কার বলেন আবার কেউ বা নয়।

অতীতের দিকে তাকালে দেখা যাবে — ত্রাহ্মণ্য যষ্ণকর্ম, মানুষের বিশ্পাস এবং বাস্তবতা — এই সব কিছু মিলে যে সব সংস্কারের মূল প্রোথিত হয়েছিল, তা মহর্ষি বৈয়াকরণ পত্্জলির সময়েই রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। পতজ্জলি প্রায় নিশ্চিতভাবে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সমসাময়িক বলে চিহ্তি। পতঞ্জলি আপন ভাষ্যের মধ্যেই ক্রমমিকভাবে লিখেছেন - আমরা পুষ্যমিত্রের রাজ্যে থাকি। এখানেই আমরা অধ্যয়ন .অধ্যাপনা করি, আর পুষ্যমিত্রের যষ্ঞের যাফ্ভন কার্যও করি আমরাই — ইহ বসামঃ। ইহাধীমহে। ইহ পুষ্যমিত্রং যব্বজয়ামঃ। শুঙবংশের প্রথম রাজা পুষ্যমিত্র থ্রিষ্টপূর্ব ১৮৫ অক্দে মৌর্য্বুণশের শেষ অপ্রতিভ পুরুষ বৃহদ্রথকে বধ করে সিংহাসনে বসেন। প্রু্স্যুমিত্রের ছেলে অপ্মিমিত্র পিতার মৃত্যুর পর ১৪৯ খ্রিষ্টপুর্বাব্দে সিংহসসসনে বসেন। তাহলে ওই পুষ্যমিত্রের ছত্রিশ বছরের রাজত্বকালের মধ্যেই পরিণতবুদ্ধি পতষ্জলির মহাভাষ্য রচনা সম্পুর্ণ रয়ে যায়।

আমরা পতপ্ধলির সময়কাল ভালো করে নির্দেশ করছি কারণ, গৃহ্যসুত্র বা ধর্মসূত্রগুলির রচনাকাল সম্পৃর্ণভাবে নিশ্চিত নয়। তবে এদের নিচ্চিত না হনেও বিশদভাবে ৬০০ থেকে ৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধেই গ্থসূত্র এবং ধর্মসূত্রতলির রচনাকাল নির্দি। কিষ্টু আমরা বলতে পারি — গৃহসুত্রগুলি সংস্কারের কারণ, প্রয়োজন বা সংষ্ঞা নির্দেশ করতেই পারে, কিজ্ু লোকে তা মানত কিন্না যে ব্যাপারেও সন্দেহ থাকতে পারে। ঠিক সেইজনাই মহাভাষ্যের কথা বনছি। ভাষ্যকার ঠাঁর পশ্পশা আহ্কিকের মষ্যেই অষ্তত দুটো সংস্কারের কথা উম্মেখ করেছেন। পত্্লি নিখেছেন
— সেক্লেে উপনয়ন সং্ক্করের পরেইই ব্রাম্মণরা ব্যাকরণ পড়া আরষ্ভ করতেন — পুরকম্্র এতদাসীৎ — সংস্কারোত্তরকানং ব্রাদ্মাঃ ব্যাকরণং স্মাধীয়ত। বলা যেতে পারে — উপনয়নের সঙ্ বেদমাতা গায়ত্রীর যোগ আছে, ধর্মতন্টের যোগ আছে, ব্রদ্মাভাবনার যোগ আছে, অতএব উপনয়নের কথাই আলাদা। এর সঙ্গে অন্য কোনো সংস্কারের তুলনা হয় না। ঠিক এইখানেই আমরা পতঞ্জলির সময়ে প্রতিষ্ঠিত আর একটি সংস্কারের কথা বলব — যার নাম 'নামকরণ’। পতঞ্জলি ব্যাকরণ লিখছেন। কেন ব্যাকরণ পড়া উচিত এই ভাবনাতেই ঢাঁর সমস্ত যুক্তিতর্ক প্রসারিত। কিন্ত্ট এই গঙ্ভীর প্রসঙ্গের মধ্যেই তিনি যাষ্ণিক বৈদিকের উপদেশ স্মরণ করে বলেছেন — যাজ্ঞিকরা বলেন — পুত্রজন্মের দশম দিন অতিক্রান্ত হলেইই তার নামকরণ করতে হরে। নামের আদিতে ঘোষবর্ণ থাকবে, মধ্যে অণ্তঃস্থবর্ণ থাকবে, নামের আরম্ভে আ, ঐ, ঔ — এইসব বৃদ্ধিজাত বণ্ণ থাকবে না। যে নাম পিতা, পিতামহ, এবং প্রপ্রিতামহ - অম্তত এই তিন পুরুষের স্মারক হয় এবং যে নাম শক্রুল্রের মধ্যে ব্যবহৃত নয়, সেই নাম দিতে হবে নবজাতককে। নামটি এল্রিতর হলেই জাতক সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে। পতঞ্জলির বক্তব্য হল ীí ঘোমবর্ণ, অন্তঃস্থ বর্ণ, বৃদ্ধি — এসব জানতে হলে তো ব্যাকরণ জানতে হবে ভালমতো।

ব্যাকরণ আপাতত চুলোয় যাক, পতঞ্জলির এই ভাষ্যের পরে যদি গৃহ্যসূত্রতুলি দেখেন, তাহলে দেখবেন যে, তাঁর অধিকাংশ ভাবনাই মিলে যাচ্ছে গৃহ্যসূত্র এবং শ্মৃতিশাস্ষের বিধানের সজ্গে। শুধুমাত্র নামকরণের সংস্কারকেই তিনি যে মাহাষ্য দিয়ে দেখেছেন, তাতে বেশ বোঝা যায় যে, পতঞ্জলির সময়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় খ্রিষ্টপৃর্বাব্দের মধ্যেই গৃহ্মসৃত্রে বলা সমস্ত সংস্কারশুলিই তৎকালীন সমাজের ভাবনালোকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং সেগুলির মর্যাদা এতটটই যে, সেই সব সংস্কারের বোধন এবং आய্ীীকরণের জন্য পতজ্জলি পাণিনির ব্যাকরণ শিখতে বলছেন।

পতজ্জলির সময়েই সংস্কারগুলি যেখানে এতটা বিশ্ধসসে পরিণত হয়েছে, সেখানে গুপ্তযুপে যখন ব্রাপ্মণ্যধর্মের রমরমা চলছে, তখন যে
দুনিয়ার পঠঠক এক হও! ১১৮ www.amarboi.com ~

সংস্কারগুলি রীতিমতো উৎসবের রূপ নেবে, তাতে আশ্চর্য কী! এ-বিষয়ে আমদের সবচেয়ে বড়ো দলিল হল কালিদাসের রঘুবংশ। অযোধ্যার বিশ্রূতকীর্তি রাজাদের বংশকাহিনী নিয়েই যেহেতু এই মহাকাব্য রচিত হয়েছে, অতএব রামচন্দ্রের পূর্বজ পিতা-পিতামহদের জন্ম থেকে বৌবনাবধি জীবনরর্যার আদর্শ এখানে মেলে। কালিদাসের মতো মহাকবি যেহেতু রস-অলংকার আর শব্দমন্ত্রে সংসার জয় করেছেন, তাই নিতাষ্ত প্রয়োজন ছাড়া সমাজ-জীবনের প্রচলিত ভাবনাগুলি তাঁর প্রকাশ করার কथा নয়। পদ-পদার্থের অনির্বচনীয় সরসতা সৃষ্টির সময়েও তিনি যদি মানব জীবনের চির পরিচিত কতগুলি আচার-নিয়ম সংস্কারের উম্সেখ করেন, তাহলে উলটো দিকে এটই বুঝতে হবে যে, সেগুলির অনুল্রেখে কবি আশ্মগ্গানি অনুভব করছেন, অথবা সাধারণের বিশ্ধাস লঙিঘত হল বলে পীড়িত বোধ করছেন।

আশ্চর্য লাগবে ওনলে যে, মহাক্কিক্রি কালিদাস তাঁর সহ্মধারা
 নামকরণ, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদ্গিষ্থতর সংস্কার তিনি রঘুবংশে কখনও সোজাসুজি বলেছেন, কখনও ৷ শব্দধ্বনিতে ব্যজ্রিত করেছেন। মহারাজ দিলীপের স্ত্রী সুদক্ষিণা যখন ‘"श্হকালপ্রতীক্ষিত গর্ভ ধারণ করলেন, তখন কালিদাস যে ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করলেন সেটা একেবারেই গৃহ্মসূত্রোক্ত গর্ভাধানের পদাস্তরমাত্র। ‘আধান’ এই বিশেষ্যপদটি ব্যবহার না করে তিনি ক্রিয়াপদের সাহাযো বর্ণনা করেছেন যে, নরপতি দিলীপের কুলবৃৃদ্ধির জন্য আহিত গর্ভ ধারণ করলেন — নরপতিকুল্লভৃত্যৈ গর্ভমাধত্ত রাষ্ঞী। ‘আধান’ পর্যায়ী ‘আধত্ত' কথাটা শুনেই কিষ্ভ টীকাকার মপ্পিনাথ গর্ভাধানের সেই মষ্ত্রটি স্মরণ করেছেন, যা আজকেও একটি পুরোহিত-দর্পণ বা ক্রিয়াকাতের বইতে পাওয়া যাবে। মপ্পিনাথের এই সচেতন গর্ভাধান-মষ্ৰ্র-ম্মরণ থেকেই প্রমাণ হয়, কালিদাসও সচেতনভাবেই এই সুপ্রাচীন গর্ভাধান-সংস্কারের কথা স্মরণ করেছেন প্রসঙ্গত।

কথাটা এমন জ্ঞোর দিয়ে বলতাম না; এমনকি এও বলতে পারতাম
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১ ~ www.amarboi.com ~

বে, ঢীকাকরেরা নিজ্েের বুদ্ধি-ভাবনা এবং সংস্কার অনুযায়ী কালিদাসকে নিজ্রের মতোই ব্যাখ্যা করেছেন। কিষ্ট বলতে পারছি না এই কারণে যে, সুদল্ষিণার ক্কেত্রে পরিচিত গর্ভলক্ষণগলি প্রকাশ পাবার সজ্গে সগ্গেই কালিদাস একেবারে পরিষ্কার উচ্চারণ করে বলনেন - যথাক্রম্
 পুত্র হোক’ — এই বাসনা যিনি মনে মনে পোষণ করছিলেন, সেই বাসনা অনুयায়ীই তিনি পুংসবন ইত্যাদি স্মার্চ সং্কার ক্রমিক্ডাবে একে একে করে গেলেন। পুুসবন শব্দणির সহ্রে আদি’ লাগিয়ে, অপিচ যযথাক্রমং’ শব্দটি পরিষ্কার উচ্চারণ করে কালিদাস বুঝিয়ে দিলেন ত্বুই পুংসবন সং্ক্কার নয়, গর্ভস্থ সণ্তান অথবা গর্ভিনীর যে যে সংস্কার তеকাनীন সমাজে পরিচিচ এবং প্রতিষ্ঠিত ছিন, যেমন অনবলোভন’ 'সীমজ্তেন্নয়ন’ ইত্যাদি, তার সবঙলিরই পালনপ্রক্রিয়াটি যে সমাজ্জ অनফ্রনীয় ছিল, ত বুঝিল্যে দিলেন কালিদাস।
 পানनीয় সংস্কার আছে আবার পুজ্রeধ্যের পরেও কতগুলি সং্কার আছে।
 প্রকাশ করে নিলেন একটি ম্রিত্র ছত্রে। বললেন - অঙ্চ:পুরারারী যে সংবাদবহ পুরুষ্ষ তাঁকে এসে পুত্রজন্মের খবর দিল, তখন তিনটি মাত্র বস্শু ছাড়া আর সব কিছুই টাঁর দান যোগ্য মনে হয়েছিন। ওই ব্শু তিনটি ছিন, মহান ইঋ্巾কুবংশের রাষ্ত্রের প্রতীক রাজছত, আর দুটি চামর — শশিপ্রভং ছজ্রমুভে চ চামরে। রাজা দিনীপ অন্তঃপুরে গিয়ে পু প্রমুখ দর্শন করলেন এৰং চাদ দেখার পর সমুচ্রের জনোচ্ছাস বেমন বেनাভূমি अতিত্রিম করে, তেমনই টার আন্দও আর বাধ মানল না।

পুর্রমুঈ দর্শনের এই আনন্দ-উপভোগ সমাধা করার সন্গে সঙ্গেই কানিদাসের মতে মशাকবিও কিত্ট আর সামাজিক বিশ্গাস অতিক্রম করেননি। তিনি সোচ্চারে নিখলেন - ইম্ষকুবণশের কুন্ডরু বশিষ্ঠ

[^3]তপোবন থেকে এসে রাজপুত্রের জাতকর্মাদি সংস্কার সম্পস্ন করলেন স জাতকর্মণ্যখিলে তপস্বিনা/তপোবনাদ্স্যে পুরোধসাকৃতে। কালিদাস এই পরিচিত সংস্কারের নামমত্র উম্সেখ করেই ছেড়ে দেননি, সঙ্গ সজ্গে উপমার অগ্গুলীস্পর্শে সেই পরিচিত সংস্কারের তাৎপর্য সম্বক্ধে শাস্ত্রীয় বিশ্বাসটুকুও তিনি বলে দিলেন। কবি লিখলেন — খনি থেকে মণি বার করে আনলে মণিটি প্রথমে অপরিশীলিত থাকায় নিষ্খভ এবং অনুজ্জ্ৰল থাকে; কিল্তু শাণের ওপর ঘশে ঘশে মণিটি সংস্কার করা হলে সেই মণি যেমন উজ্জ্রূল দীপ্র হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনই বশিষ্টপ্রযুক্ত মজ্ৰে জাতকর্ম-সংস্কার সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে-সঙেই দিলীপের পুত্র তেজিষ্ঠ হয়ে উঠলেন — প্রবুক্তসংস্কার ইবাধিকং বভো।

ওখু এই জাতকর্মই নয়, একেবারে স্মার্ত বিধি-নিয়ম মেনে কবি কালিদাস রাজপুত্রের নামকরণ সংস্কারের কথাটাও জানাতে ভুললেন না। শুধু অন্নপ্রাশনের কথাটাই যা এখানে উম্েের্করেননি কালিদাস। সেটা এতটাই প্রচলিত, এতটাই সাধারণ বলে স্ সমাজ্গেও প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, সংস্কারের উম্সেখ করার প্রয়োজনই ক্বে ধ করেননি কবি। কিষ্ু মনু যেহেতু সেইকালেই বিধান দিয়েছিলেল্র্যে, দ্মত্রিয়ের ছেলেকে ব্রাপ্পণ্যভাবনার সব সংস্কারই পালন করতে ইবে, অতএব কুমার রঘুকেও চৌল-সংস্কার, উপনয়ন-সংস্কার, বিদ্যারষ্ভ, এমনকী তুরুগৃহে বাসের শেষ পর্বে কেশাষসংস্কারও সম্পন্ন করে তবে বাড়ি ফিরতে দিয়েছিলেন কালিদাস। এই সমস্ত সংস্কার লাভ করার পর পরেই মলমুক্ত সমুষ্জ্রন ছীরক খতের মতো রাজপুত্র কুমার রঘু যৌবরাজ্জে অভিষিক্জ হয়েছিলেন।

রামচন্দ্রের জন্মের পৃর্বে একমাত্র রঘুর জন্মখণ্ৰেই কানিদাস সুযোগ পেয়েছিলেন বিশ্ধাসাভ্যস্ত সংস্কারগুলি একে একে বর্ণনা করার। দশরথের ক্ষেত্রে যেমন অভীষ্भিত পুত্রজন্ম বিলম্বিত হচ্ছিল দিলীপের ক্যেত্রেও তাই। অতএব রঘুর জম্মোপুর্ব এবং জন্মোতু সংস্কার বর্ণনায় কালিদাস কু্ঠাবোধ করেননি এবং এই ছ্তের্রে পরম্পরালক্ক সংস্কারতুির প্রায় প্রত্যেকটিইই উட্मেখ করেছেন বলে রাম-লক্ষণ ইত্যাদি ব্রাতৃচতুষ্টয়ের অস্মনঞ্মে কালিদাস

সামগ্রিকভাবে লিখেছেন — তখনও পর্যষ্ত ধাত্রীস্তন্যপায়ী কুমারদের সকলকেই যথাবিহিত নিয়ম অনুসারে সংস্কার লাভ করানো হল — কুমারাঃ কৃতসংস্কারাস্তে ধাত্রীস্তন্যপায়িনঃ।

মপ্সিনাথ সঙ্গে সজ্গে টিষ্卜ণীতে বললেন — সমস্ত সং্ক্কার, মানে জাতকর্মাদি সংস্কার — কৃতাঃ সংস্কারাঃ জাতকর্মাদয়ো যেষাম্।

লক্ষণীয়, এমন কথা যদি বলি যে মহাকবি কালিদাস ঢাঁর নিজের সময়ের সামাজিক সং্ক্কার উম্মঙ্যন করেননি, কারণ তিনি ব্রাদ্মণ্য সমাজের প্রতিভূ — তাহলে ভুল বলা হবে। কালিদাসের এই সাংস্কারিক ভাবনা পূর্বতন মহাকাব্যকারদের সামাজিক পরম্পরাক্রমেই এসেছে। স্বয়ং বাল্মীকিকে দেখুন, দশরথের চার ছেলে জন্মাবার পরে সেখানেও কবিবে; লিখতে দেখছি — পুত্রজন্মের পর এগারো দিন গেলে দশরথ রাজকুমারদের নামকরণ করলেন — অতীত্যেকদশাহণ্ণ্ণ নামকর্ম তথাকরোৎ। তার মানে, বাল্মীকিও তাঁর সম্ভল্যের যে সস্ক্কারটুকু ধরেছেন, তা অবশাই গৃহ্যসূত্রে বলা নিয়ম বিধিব প্রেক্গে মিলে যাচ্ছে। অবশ্য অনেক
 গেল। যত প্রক্ষিপ্তু হোক, বার্ৰীয়ণের আদিকাণের এই অংশ কোনও ভাবেই কালিদাসের পরবর্তী খ্यুগে লেখা নয়। আর শখু নামকরণ-সংস্কারই নয়, জাতকর্মাদি সমস্তু সংস্কারের কথাই বান্মীকি জানতেন এবং তা তিনি সাড়ম্বরে আপন সামাজ্িি বিশ্পাস অনুসারেই লিখে গেছেন - তেষাং জন্মক্রিয়াদীনি সর্বকর্মাণ্যকারয়ৎ। যদি আদিকবির জবানীতে অবিশ্ধাস থাকে, তাহলে ভারতবর্ষের প্রাচীন জীবন মছ্ করা আর এক অমৃত মহাকাব্যের একটি শ্রোক লক্ষ্য করুন। ধৃতরাষ্ট্র, পাখু এবং বিদুরের জন্মের পর কুরুরাজ্যের পালক পুরুষ মহামতি ভীষ্यও কিন্তু সমস্ত স্মার্ত সংস্কারতুলিই প্রয়োগ করেছিলেন। মহাভারতের কবি প্রথমত অস্পষ্টভাবে বলেছিলেন — রাজকুমারদের করণীয় এবং পালনীয় কৃত্যগুলি সম্পন্ন হবার পর সমস্ত পৌরজনপদবাসীরা আনন্দে উৎফুম্দ হয়ে উঠেছিল। সাধারণভাবে এ-কথাটা লেখার পরেই মহাভারতের কবির নিশ্চয় মনে

> দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১২২ www.amarboi.com ~

হয়েছে — কলিযুগের লোকেরা যদি ভুল বোঝে। অতএব স্পষ্ট করে লিখে দিলেন — সমস্ত সংস্কারে রাজকুমারদের সংস্কৃত করা হল এবং এই সং্ক্কারের সাধন হিসেবে যেখানে ব্রতপালনের প্রয়োজন সেখানে ব্রত পালন, তথা যেখানে অধ্যয়নের প্রয়োজন সেখানে অধ্যয়নও করতে হল রাজকুমারদের — সংস্কারৈঃ সংস্কৃতাস্তে তু ব্রতাধ্যয়নসংযুতঃ। সত্যি কथা বলতে কী, যে সব সংস্কারের পর প্পৗরজনপদবাসীরা প্রথম রাজকুমারদের দেখে আনন্দিত হয়েছিল, সেগুলি সম্ভবত জন্মের অব্যবহিত পরেইই জাতকর্মনামকরণাদির সংস্কার। আর ব্রত এবং অধ্যায়ন শব্দটি সংযুক্ত থাকায় বুঝতে পারি — এগুলি হয়তো টৌল সংস্কার, উপনয়ন সংস্কার ইত্যাদি।

রামায়ণ, মহাভারত, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এবং বিশেষত কালিদাসের বিবরণ প্রকাশ করে আমরা এটাই প্রমাণ ক্রুতে চাইছি যে, তৎকানীন সমজেই সংস্কারগুলি মনুষ্যজীবনের সন্ষ্র্প্রি অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ভারত রৃর্ট্রের ইতিহাসে যেটা মধ্যযুগ, তখন সংস্কারগুলির পালনীয়তা প্রায়্রুমীয় বিশাসে পরিণত হলেও আনুষ্ঠানিক দিকে এশুলির কিছু বিকৃতি ঘটটিছে বলেই মনে হয়। বিশেষত সষ্তান ভূমিষ্ঠ হবার পৃর্বের যে-সব সংস্কার, গর্ভাধান, পুংসবন ইত্যাদি, এগুলি খানিকটা প্পেরোহিত্যের অভিধানে স্বীকৃত নিয়ম-মাত্রে পর্যবসিত হয়েছিল অন্যদিকে জন্মের পরের যে-সমস্ত সংস্কার, জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ইত্যাদি — এগুলির সামাজিক তাৎপর্য বেড়েছে।

সংস্কারগুলির পালনীয়তা সম্বষ্ধে সবচেয়ে যেটা আশ্চর্যের সেটা इন — আমরা রামায়ণ, মহাভারত কী কালিদাসের ভাবনায় যেমন সং্কারগুলিকে মানুষের শারীরিক-মানসিক উৎকর্ষ সাধনের অগ হিসেবে চিহ্ত দেখেছি, তেমনিই বহ্কাল পরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে আমরা যখন উনবিংশ-বিংশ শতাঙ্দীর নবজাগরণের মধ্যে এসে পড়েঘ্, তখনও দেখছি সংস্কারশুলির, বিশেষত জন্মোত্তর সস্ক্কারগুলির আকর্ষণ

বা উৎকর্ষ কোনোটইই ম্মান হয়ে যায়নি। এমনকি প্রচলিত ব্রাপ্মণ্য এড়িয়ে গিয়ে যেখানে প্রগতিশীলতার রূপাষ্তর দেখতে পাচ্ছি, সেখানেও কিষ্ু জম্মোত্তর সংস্কারগুলির তাৎপর্য এবং সামাজিক মহিমা ঠিকই রয়ে গেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন - আমার জন্ম যে পরিবারে সে পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিয়দ এবং পিতৃদেবের অভিষ্ঞতা, রামমোহন এবং আর-আর সাধকের সাধনইই আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতকর্ম থেকে আরষ্ভ করে আমার সব সংস্কারই বৈৈদিক মষ্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাক্মামতের সঙ্গে মিলিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মধ্যে দুটি ঐতিহাসিক তথ্য আছে। প্রথম কথাটা হল — ধর্মসুত্র এবং গৃহ্যসূত্রকারেরা পরিচিত সংস্কারগুলির সম্বষ্ধে যে শাসন-নিয়ম তৈরি করেছিলেন, ঠিক তেমন করে না হল্ওে সংস্কারগুলি কোনো-না-কোনোভাবে বিংশ শতাব্দী পর্যষ্ত চলে এসেছে এবং তা চনে এসেছে বিভিম্ম ধর্মে বিশ্পাসী নানা উপাস্রুসম্প্রদায়ের ভাবনার সজ্গে

 তিনি একেবারেই চুপচাপ। অ্রুঞ্ঞ আমরা প্রায় একই রকম চিত্র পাই। সষ্তানের জন্ম পূর্বকালে এক্মাত্র স্ত্রী-আচার সমঘ্বিত সাथভক্巾ণ ছাড়া যা কিছूই আজকে দেখি তা সবই জন্মোতর সংস্কার। তাও জাতকর্ম বলে এখন্ন কিছ্র হয় না। শষ্ঘধ্বনির মতো মাঈनিক শব্দ অথবা দেবতার থানে পুজ্জো দেওয়া ছাড়া সষ্তানের জন্মকানীন কোনো স্মার্তক্রিয়া আজকাল হয় না এবং সেটটই হয়তো স্বাভাবিক।

কিস্ট্ রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জাতকর্মাদি ক্রিয়া কীভাবে করিয়েছিলেন সেটা আমার জানা না থাকন্শেও যে তথ্য আমার কাছে খুব গুরুত্পুর্ণ, সেটা হল — সষ্তানের জর্মপুর্বকালীন গর্ভাধানাদি সং্ক্কার অনেককাল আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে এবং যা৫ বা সংস্কারাবশেষ টিকে আছ্,ে, তাও যে বিভিম্ন ধর্ম এবং উপাসনা পদ্ধতির স়ঙ্গে হাত মিলিয়েই টিকে আছ্,ে তার প্রমাণ পাওয্যা যাবে একাদশ খ্রিস্টাব্দে

উদয়নাচার্থ্রে লেখ ন্যাক্রসুমাঞ্ধলি গ্রচে। তিনি লিখ্খছেন — বেদ অথবা বৈদিক রীতিনীতি-সম্বঙ্ধী কার্যপ্রবাহের যে উচ্চেদ ঘনিয়ে আসছে তা অনুমান করা যায় বৈদিক जাবনায় ভাবিত কতঙুলি নিমিষ্ঠ থেকে। বেমন আগে যেোবে জম্ম হত, যেভাবে সংপ্কার হত, বিদ্যালাভের কমতা যত ছিল, যত আষ্মশজ্তি ছিল, বেদপাঠ এবং যাগযষ্ণাদি করার যত অভিख্ঞতা ছিল — এই সবণুলিই কালম্পর্ল যেভাবে অবশ্ষীণ হয়ে এসেছে, ততেই বেদ এবং বৈদিক কার্যপ্রবাহের ফ্巾য় অনুমান করা যায়। কথাটা বিশদভাবে বোঝানোর সময় উদয়নাচার্বের মজো বিশাল নৈয়ায়িক তাঁর आপন সময়ের সামাজিক অবক্巾য় তথা সংস্কারের অবপ্ষয়ের কथা বলেছেন, যা ইতিহালের দৃষ্টিত্ত গ্য হতে পারে। ৬দয়ন বলেছেন — आগে সেই দিন ছিল, যখন একটি সুসস্ষৃষ্ত পুত্রনাভের জন্য মুনিঋবিরা যজ্ভে পুরোডাশাদি আা্থতি দিয়ে চরুপাক করে যজমানপড্্ীীর সষ্তানসষ্ভাবনা ঘটাতেন। তারপর পুত্রেষ্টি ইতাদি সষ্তাবনাষ্টীয যাগাদির মাধ্যমে আপন


 সভানজন্মের পর সংপ্ষারকা আচার-ব্যাহার অনুসারে, নির্দিষ্ট বৈদিক রীতিনীতি অনুসারে নয়। তহলে কী मাঁ়़াল — রবীন্দ্রনাথ বেমন জাতকর্ম থেকে সংস্কারের কथা বলেছেন এবং সেটাও চাঁদের স্বগৃহলালিত য্রাম্মধর্মের সদ্গে মিলিয়ে, তেমনি নিশ্চয় একাদশ শতব্দের বছ্থ আগেই গর্ভাধানাদি জন্মপুর্ব সংস্কার উচ্ছিন্ন হয়ে গিৰ্যেছিন এবং यা ঢিকে ছিল, ত জন্মোতরীয় জাতকর্মাদি সং্ক্কার। অপিচ সেখলিও লৌকিক ধর্ম এবং লৌকিক ব্যবহারের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েই চিক ছিল़। এর সব বড়ো উদাহরণ পাওয়া যাবে প্রুলিত ষষ্ঠীপুজ্জের মধ্যে। জাত্রর্ম বলতে বৈদিক গৃহসূত্র৩লি যা বুঝিক়্েছে অথবা মনুযষ্ভবাক্ষের মহো ধর্মশাশ্ক্রকরেরা যা বুঝিল্যেছেন, ষষ্ঠীপুজ্জো তার ধারে কাছে আসে না। কিষ্ট পঞ্চদ্মশ-বোড়শ শতাব্দীর বিশালবুদ্ধি স্মার্তকে দেখুন।

তিনি সষ্তান-জম্মের ষষ্ঠী দিনে সূতিকা ষ্ঠীপৃজ্জার নির্দেশ দিয়েছিলেন টার কৃত্তত্র্রে। নিকষ কালো একটি ধেড়ে ইুরেরে ওপর বসে, বনভূমিত্ত বট গাছের তনায় ‘বট বিটপ বিলাস’’ শিওপালিকা এই ষষ্ঠীদদবীর পুজ্োতেই এখনও অনেক বাঙালি-ঘরের জাতকর্ম সং্কার সম্পন্ন হয়। লোকিকি ধর্মব্বাবহারের সত্গে হাত মিনিয়েই অন্নেক বৈদিক সংস্কারকে অবল্ఘীণ শরীরে এইভবেই টিকে থাকতে হয়।

বৈদিক যুপের আরাষ্--মময়ে সংস্কারের সংখ্যা কতঔলি ছিল, সে বিষয়ে কৌতৃহন হত্ছে পারে। অতিপ্রাচীন গৌতম্মে মতে সেই সংখ্যা
 নানবিধ গাহহ্ম যষ্ঞ ক্রিয়ার অব্তরে সংস্কারতলিকে নির্দেশ করেছেন এবং তার जাৎপর্य অত্যণ্ত বিশদ বলেই সংস্কারের সংখ্যাটা চপ্পিশে গিয়ে ঠেক্েে। বৈদিক যাগযভ্জ এবং বৈদিকক্কলের লৌকিক ত্রত-নিয়ম কীভাবে
 দেখলেই বোঝা যাবে। এই তালিকায় প্র্রুম আটট — গর্ভাধান, পুুসবন,

 এরই সঙ্গে ব্রেলিকে সংস্কার বলা হয়েছে, সেঔলির সাম হন - বেদ্রতচতুষ্ট্য (আট আর চারে বারো) স্নান (সমাবর্তন স্নান)। সহধর্মচারিণীসংমোগ অর্থাৎ বিবাহ, তার মানে মোট চোদ্দোটা সংস্কার।

এওুলিকেও সং্ক্কর হিসেবে বুঝতে অসুবিধা হহয় না, কিন্ুু এর পরে বেণ্ি আছে - ব্যেন পঞ্চ মহাযষ্জ (বেদयজ্, পিতৃযজ, মনুষ্যयষ্ঞ,


 ক্ষি্রিয়দের করনীয় অপ্রিষ্টোম, অতাপ্ধিষ্টোম, মোড়শী, বাজপেয় ইত্যাদি সাত রকন্মের সোমসংস্ছাকেও সংস্কারের মধ্যে ধরা হয়েছে। ভাবে বুঝিি, রাজারাজড়াদের য্রান্মণ্য সংস্কারে ভাবিত করাটাও ধর্মসূত্রকরেরা পরম

কর্ডব্য বলে মনে করেছেন। এই সবগুলি মিলিয়ে মোট চল্পিশটি সংস্কারের কथা গৌতম বলেছেন।

আগেই বলেছি, গৌতম নানাবিধ গার্হস্থ্য যজ্ঞক্রিয়ার অষ্তরে সংস্কারগুলিকে নির্দেশ করেছেন, ফলত সংস্কারের সংখ্যাটা সেখানে দাদ়িয়েছে আটচপ্সিশ। কিল্তু পরবর্তী সময়ে যখন সংস্কারগুলি সম্বন্ধে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনা শুু হয়েছে, তখনই কিল্তু সংস্কারের সংখ্যা হল তেরোটি। যথাক্রমে — (১) গর্ভাধান; (২) পুংসবন; (৩) সীমন্তোন্নয়ন; (8) জাতকর্ম; (৫) নামধেয়; (৬) নিষ্ক্রমণ; (৭) অন্নপ্রাশন; (৮) চূড়াকরণ; (৯) উপনয়ন; (১০) কেশাচ্ত; (১১) সমাবর্তন; (১২) বিবাহ; (১৩) শ্মশান। পরবর্তীকালের বিভিন্ন স্মৃতিতে এই সংখ্যা একটু কমে কখনও বারো বা দশটি হয়েছে আবার কখনও বা বেড়ে যোলোটাও হয়েছে; এই ষোলোর মধ্যে আবার একজন স্মার্ত যে সংস্কারটি উম্লেখ করেছেন, অনাজন তা বদলে অন্য একটির উম্লেখ কর্ধেছন, এমন ঘটনাও আছে।

সবচেয়ে বড়ো কথা হল, মনুষ্য-জ্জীsিননের মরণ-শেষের শ্মশানক্রিয়া বা শ্রাদ্ধকে কেউ সংস্কারের মধ্যে ষৃর্ছেন, আবার কেউ বা ধরেননি।
 অস্তিম সংস্কার শ্মশানক্রিয়া বা শ্রাদ্ধের কথা নেই, এমনকী গৃহ্যসূত্র এবং ধর্মসূত্র এবং নামীদামী স্মৃতি গ্রষ্থগুলির অনেকগুলিতেই আমদের অতিপ্রচলিত শ্রাদ্ধক্রিয়ার কথা নেই। হয়তো এমন হতে পারে যে, অন্যান্য সংস্কারগুলি যেহেতু জীবস্ত মানুষের জীবনের সঙ্েেই জড়িত, অতএব সেঙ্গির সঙ্গে একত্রে জীবনের অস্ত্যকর্মের স্থান হয়নি। আবার এমনও হতে পারে, মনুষ্যজীবনের সগ্গে জড়িত সব সংস্কারণুলিই যেহেতু তুসূচক, তাই অশ্ভ ম্ররণের সংস্কার - অন্ত্যেষ্টি বা শ্রাদ্ধ - একত্রে श्रান পায়নি অন্নপ্রাশন অথবা উপনয়ন-বিবাহের মতো•সস্কারগুলির সঙ্গে। তবুও কিছু কিছু গৃহ্যসূত্র এবং বিশেষত মনু-यাজ্ভবক্ক্রের মতো স্মার্তরা শ্মশান বা শ্রাদ্ধকে সংস্কারের মধ্যে ফেলেছেন বলে পরবর্তীকালে এটিও সং্ক্কার হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে।


প্রচ্ছদ শ্ৰাল্গপাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# কেন্ন গড়ে উঠেছিলি সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার? হারিয়ে যাওয়া আচার বিচার বর্তমান ভীবনে কীভাবে প্রভাব বিস্থার করেছে তার গভীর র <br> বিশ্লেষণ ও সল্গে বুদ্ধিদূল্ত রসিকতায় তৃণ্ু হবেন পাঠক। 



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~


[^0]:    ২8
    দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[^1]:    ১০৬
    দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[^2]:    দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১০৯ ~Ww.amarboi.com ~

[^3]:    ১২০
    দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ WWW.amarboi.com ~

