## ইতিহাজ্রা ইতিহাস্স



গোলাম जাহ্মাদ ब্যার্জজা

# ইত্মিল্সর্ন্যি্মাস্দ 



## গোনাম আহমাদ মোর্তজা

## Reupload by www.almodina.com

## मদীना भायबिद्यেगाबन



| ইতিহাসের্গ ইতিহাস (গবেষণামুলক, উদ্ধূতি ও তথ্যবহহন গ্্থ) গোলাম আহমাদ মোর্তজা |
| :---: |
| थवाणव <br> घमीना পাবनिকেশাস-जর পఁক্য- <br>  ৩৮/২, বাং্দাবাজ্জার, ঢাকা-১১০০ ভোন : ৭১১৯২৩৫ |
| बथम बকাশ ডিসেষ্রহ২০০ ইৃর্রেষ্টী <br>  অथिশ ২০১২ ই?রেজী |
| यूप्रय 0 बाँधार ममौना विन्दार्म ৩৮/২, বাইनাবাজার্র, ঢাকা-১১০০ |
| घून्ड : र¢0.00 चाला घाब |
| ISBN-984-8367-74-8 |

## ভূমিকার ভূমিকা

ভৃমিকা সাধারণত গ্রন্থকারকেই লিথতে হয়। যদি বলি রাতেস্বপ্ন দেখলাম একজন आমায় বলছেন-আমমিরটা নতুন ইত্হিাস ঢোমায় বলছি তুমি লিথেনাও আমি তাই লিখে ফেলনাম। কিছু প্রশ্ন ও করেছিলাম,যেমন আমাদের দেশের খ্যাতনামা ঐডিহাসিকগণ যে তথ্য দিয়েছেন আপনার সঙ্গে তার যে অনেক অমিল। শ্রী বিনয় ঘোষকে আমরা তো শ্রদ্ধাই করি जাঁর প্রতিভার জন্য। কিত্তু आপনি যা বলছেন তাতে তাঁর ওপর পাঠক-পাঠিকাদের মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠবে না কি? উত্তরে তিনি বললেন, ‘বিনয় ঘোষ যে পधিত ও ইতিহাসজান্তা অধ্যাপক, ধর তা মেনেই নিলাম কিস্তু সরকারের তরফ হতে তাঁকে ঐ ইতিহাস লেখানো হয়েছে, তিনি স্বাধীনভাবে লিখত্ত পারেননি। প্রমাণস্বব্পপ ঐ "ভারতজনের ইতিহাস"-এর ভুমিকায় সাত পৃষ্ঠায় তিনি निখখছ্নে, "ভারতজনের ইতিহাস" উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য বই। পাঠ্য বই মাত্রেরই কতকখলো বাঁধা ধরা निয়ম মেনে চলতে इয়, नেখক সম্পূর্ণ স্ধাধীনভাবে লিঈতে পারেননি। এই সব নিয়মের বষ্ধন মেনে এবং निर्मिষ্ট পাঠ্যবস্তুর মধ্যে আবদ্ধ থেকে যতদূর সষ্ভব এই ইতিহাস রচনা সুখপাঠা, সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠ্য বইয়ের বক্ধনের ইতিহাসের জন্য इয়তো সম্পূর্ণ সার্থক হয়नि, কিন্ভ্র মনে হয় কিছূটা হয়েছে..।" ঢা হলে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্পে নভেস্বর মাসের প্রথ্ম সং䒕রণের্র ভৃমিকায় তাঁ্র बরই উজিই প্রমাণ করে যে,
 रয়েছে এই ইতিহাস। তাই ঢাঁর মত্ত \#াট্ সण্য ৩ প্রকৃত
 খাতায় आপনার দেওয়া তথ্য निঞে यাই তাহলে কি পাস করতে পারবো? উত্তরে ঠিनि বললেन- यमि সूর্যের মত आলোকময় অ সত্য সুন্দর গ্রমাণসহ নেখা যা্য অান তা यमि কোন দেশ্শর পরী'শ্কগণ গ্রহণ না কর্রেন ঢাহলে ইঠিহাস निয়ে প্রহসन কেन? অত্রব চাঁদের সারা দেथ इएে

 निখলাম?

घराব্রাनी কাশীশ্ব<<ী বিদ্যায়াতন্নে «খ্যাত শিফক
ग्रীবুক্ত রাধাশ্যাম গড়াই (M.A.B.T. কোবিদ, কাবাতীর্থ) মহাশয় বনেন-





 अरिड़ पেয় नाई।" पर টमात मननाछाद उ দृहिजनिं











 অ्र थानिष्ठ इखनि।




# জनাব আবদ্মল্লা হিন কাফি সাহেব M.A. <br> (Triple) B.T. (হেডমাট্টার, চাট্যা বীর্যভৃম) 

## বनिन-

মোর্ত্জা গাহেবকক প্রথমম একজন তার্কিক তাথিক


















 कबतन।



## গোলাম মওলা (M. Sc.) বলেন-

 পাতায় आমার নামtি যুক্ত থাকায় জামি সত্তই आনन্দবো4 করি। यमि凶 আমরা বিজ্ঞানनর ছাब্র কিত্হু ইতিহাস এমन जকটি বই, या বাদ দিয়ে কোন মানুষ বড় হতে পার্রে না। তা জানতেই হবে, ঢাত্ বই পঢ়েই হোক বা ৩নেই হোক, আমাদের ভাল-মন্দ বাছাই কর্যার কমजা না রাখদে উপায় নেই। কারণ याকেजামাদের সামনে বড় বলে ডুলে ধরা হয় जার ডাকসাইটেও তুলে ধরা উচিত্ত কিন্মু ধামাচাপাদেওয়ার পদ্ধতি वেন আমাদের পুরাত্ন ব্যাধি, ফলেে ডালো লোকদের মন্দ जেনে এসেছি যুগ যুগ ধরে, आার মন্দ লোকদের অनেককে এতবড় মনে কর্যানো হয়্যেছে বে মানব ও দেবতায় जকাকার। ক্যালেলরের ছবিতে দেখC্ত পাই ঠাকুর দেবতা ও নেতার দল অক হর্র গেছেন। গ্থন্থকরেরে সাথ্ে আমার অনেক কারণে যথ্টে যোগাযোগ আহছ। आমাদর মত এমএসসি,



 মেমারী জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উনুম মাদরাসার
 পদক্ষে। बाরারার এমপি उ এমএলএ হয়ে বा প্রচ্যক

 অत्र, भूष्टक, भूर्डिका जा जाর চেত্যেও বেশি চাই অকটি সর্বাধুनिक आদर्শ পত্রিকা।

ই位- ब অ जानाम मधणा (বर्षমাन)

## অধ্যাপক সাজ্জাদুর রহিম সাহেব (খুজুটীপাড়া চীীদাস কनिজ, বীব্রভূম) বলেন-

মোর্তজা সাহেবের নেখা ‘ইতিহাসের ইতিহাস’ জাতির জন্য একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। या কিছू ঠিক ঢাই সুন্দর। এই সুন্দরের আদর্শকে তাই মানতে হয় আমাদের। এক্ষেত্রে এই সুন্দর গ্রন্থটিকে সুন্দর বলে আমিতি মানতে বাধ্য। আমার মত অনেক অধ্যাপক এবং আমার সত্য সুন্দর প্রিয় ভারতের চিন্তাশীল ছাত্রছাত্রী মণ্ণলী মু্্র হবে। এক সুচিন্তার খোরাক সংগてহ সক্ষম रবে বলে ধারণা করি। এটা একাধিকবারঅধ্যায়ন করে আগামীতে যে মন্তব্য লিখিত হবে সম্ববত তা চরম চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ হবে।

ইতি-
সাজ্জাদুর द্রহিম
লক্মীপুুর বড় শ্যামবাজার, বর্ধমান

## সৈয়দ মুহ্মদ মসউদ সাহ্বে (M. A. LL. B) বলেন-

বক্ধুবর মোর্ত্জা সাহেবের ‘ইতিহাসের ইতিহাস’ একটি অপূর্বগ্থন্থ। আমার মনে হচ্ছে আমাদের উকিলবা ব্যারিস্টার মহলেও বইটা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠবার অন্যতম ক্র্রণ। এতে চাপা পড়া অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে এবং ইতিহাসের অनেক নায়ক মিথ্যা দুর্নাম হতে মুক্তি'লাভ করেছেন। ঢাই এর মূল্য দেওয়া যায় না। আশা রাখি आগামীতে তিনি এই প্রকারআবও অপ্রত্দ্ন্ন্দী গ্রম্থ রচনা করে আমাদের বাসনা পৃর্ণ করবেন। গ্থন্থকারের সাত্থ সর্ব বিষয়ে সহযোগিতা করতে অামিবা আমরা গর্ববোধ করি।

## ইতি- خৈয়দ মূহタ্ মসউদ

জর্জকোট, বর্ধমান।

## ডাঃ হুসাইনুর রহ্মান (M.B.B S (Cal)

## সাহেব বলেন-

'পুস্তৃক সম্রাটে' লেখক জনাব গোলাম আহমাদ মোর্তজা সাহ্েব আমাদের বাংলার নির্ভীক ও সুবক্তা হিসেবে বিশেষ সুপরিচিত। এত্রদিন সারা দেশেরপ্রতিটি প্রাঙণে বিশাল জনসমूদ্রর সামনে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে তাঁকে নির্ভীক প্রয়াস চালাতে দেখ্খি। "ইতিহাসের ইতিহাস" প্রণয়নে লেখनीর মাধ্যমে সত ইতিহাস প্রকাশনায় ঢাঁর বनিষ্ঠ প্রয়াসকে স্বাগত জানাই ।বদ্বেষ প্রসূত নেখা বা চাপের কাছে নত্তিপ্বীকার করে সত্যকে বিকৃত করে লেখা এ্টটা লেশ ও তার মহান জাতির ইতিহাস হর্ত পারে না, সেটা হয় ইচিহাসের পরিহাস। আজ পর্যন্তএই পরিহাসই গোটা ভারতবাসীর মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ, সন্দেহ ज অবজ্ঞার বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি কর্রে চনেছে। "ইতিহাসের ইতিহাস" পাঠের পর বর্ধমান ইউনিভারসিটির বক্ধুবর আবদুস্ সামাদ . Sc. (Lecturer B. U) ও आমি উভয়েই একমত যে, দেশ ও জাতির কন্যাণে প্রকৃত ঘটনার প্রতি সম্মান জানিয়ে সত্য ইতিহাস রচিত হোক। প্রভূত পরশ্রমে নানা মূन্যাবান উক্ধৃতি সহযোগে মোর্তজা সাহ্বে যে ইতিহাসের অর্লিখিত সত্যকে বনিষ্ঠ প্রয়াসে তুলে ষরেছেন, তার জন্য মুক্তকণ্ঠে অडিনन्দন জানাই। आশা করহি, সত্য সন্ধাनী সুধী সমাজ তथাকথিত বর্তমান ইতিহাসের নব মূল্যায়নে ব্রতী হবেন।


## ইতি- ए্সাইন্ময্র द্রহমাन

# প্রথম শ্রেণীর্র ইঞ্জিনিয়ার শেখ মতিউন ইসলাম (North Bengal University) বলেন :- 

শ্রদ্ধেয় মোর্তজা সাহেবের "ইতিহাসের ইতিহাস" অন্থটি সম্পৃর্ণ করতে আমি কিচ্ম দুর্స্গভ পত্র-পত্রিকা যুগিয়ে সহযোগিতা করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। লেখকের নিজস্ব অধ্যয়ন কক্ষের পাগ্লুলিপি পড়ে অনেক কিছ্ অজানাকে জ্রেন অকল্পনীয় আনन्দ্তিত হয়েছিলাম। আমি আশাকরি আমার মত অনেকেই "ইতিহাসের ইতিহাস" ও লেখকের ঐতিহাসিকতাকে শিক্ষিত সমাজ স্বাগতম জানাবে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থা থেকেই লেখকের সক্গে আমার যোগাযোগ।

## ইতিーশেখ মতিউন ইসলাম

> চব্বিশ পর্গগনার্ কৃষ্ণচন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের আদর্শ শিক্ষক মুহাম্মদ সিরাজুল इক সাহ্নে বজেন-

শ্রদ্ধেয় জনাব মোর্তজা সাহেবের বলিষ্ঠ লেখনীর "ইতিহাসের ইত্তিহাস" বইথানি ভূয়সী প্রশংস়ার যোগ্যতা রাথে। নিরপেক্ষ বিচার-বিবেচনা ও তত্ত্ববহুল মননশীলতা পাঠক সমাজে জাতীয় চেতনার নতুন দিগন্তের আশা ও ভাষার গতিপথ নিদ্রেশ করবে-এইআশা রাথি। বইখানি জাতীয় গণমানসকে নতুনভাবে রাঙিয়ে দিতে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইতি - সিব্রাজুল হক

## বৈজ্ঞানিক শচীদানন্দ ত্রিবেদী (M.Sc.p.H.D.)

## স্বর্ণপদক ও পুরক্কারथা木, দিত্লি ইউনিভান্রসিটি।

आমি একজন বিজ্ঞানের বাঙালি ছাত্র। যুগ যুগ ४রে বিজ্ঞানের সমষ্ত পুরাতন ও পুরাত্ন পদ্ধতি নডুন यूগে তিকিয়ে রাथা যায়নি। অবশ্য মত ও পথ্থর পরিবর্তন পরিবর্জন তথনই সষ্ভব एয়, যथন নহুন যুক্তি, পুরাতন युক্তি অপেক্ষা অধিকতর সূদূ, সूচ্চিত্তিত, নির্ভ্ভন অবং বিশ্ব বিচ্ঞানের বা বিশ্ব কন্যাণের অনুকৃন হয়। ¡তিহাजের ইতিহাস’ পঢ়़ यদি অপেকাকৃত, উন্নত্তর উক্ধुতি ও প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি ঘ্যারা পুরাতন ধ্যান-ধারণার
 এই মতামত তলোকেই নিশ্প্রভ করে দেন কোন ঐতিহাসিক চাঁর आরও बেশি জোরালো প্রমাণাদি দিয়ে, তাতেই বা नেখকের की আসে याয়? বিজ্ঞানের ছাब্ররা পুরাতনকক সবসময় সববিষয়ে আবার ধরে বসে থাকার বিরোেী।তাই বিখ্যাত লোকদের অथ্যাত জার অধ্যাতদ্দর বিখ্যাত করার চক্রান্ত বৃाহ ডেদ করে নতুন্নে সক্ধান দিয়ে 'ইতিহাসের ইতিহাস' অল্थসর হলে তা বড়ই গর্বময় ও তৃপ্তিকর পদক্ছে
 লেখায় লেশে প্রকৃত সমত, সাম্যের বিজ্য ডক্ণা বেজে উঠ্ঠক।

## সূচীপত্র

बथम অধ্যায় ..... 20
‘ইতিহাস’－এর শব্দ সমীক্ষা ..... ১৬
বিদ্বেষ বীজ বপন ..... ১৯
জার্যদের ভারত আাগমন ..... २৩
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ..... २१
মহা মানবের পদার্পণ ..... ৩）
বিশ্ব মুসলিমের ভারত প্রেমের কারণ ..... O
প্রকৃত ইতিহাস ও ঐতিহাসিকগণ ..... ৫Rসাম্প্রদায়িকতার ইন্ধনে
দিতীয় অধ্যায় ..... ৬）
মুসলমান আগমনের পৃর্বে ভারতের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক অবস্থা－
তৃতীয় অধ্যায় ..... 98
মুসলমানদের ভারত আগমনের পূর্ণ তথ্য－ ..... ৮২
সত্যের অপপ্রচার－
চডूर्थ অধ্যায়৯々
সয্রাট আকবর ও আওরঙ্জে সম্পর্কিত বিকৃত ইতিহাসের পর্যালোচা－ ..... ১ロ२
মহামতির স্বধর্ম বিরোধিতা－ ..... 309
মুঘন স্যাট আওরঙজেব－ ..... 289
‘দীনি ইলাইী’ ও আাকবরের বিদায় পর্ব
পপ্রম অধ্যায় ..... Je®
आওরপ্গজেব ও মারাঠা শক্তির উখ্থানে শিবাজ্－
षষ्ठ অধ্যাষ्र ..... ১৬৯
মহীয়সী জেবন্নেসা，বিকৃতি চরিত্রের আসল তথ্য
সब्ठ $অ य ্ য া \mid ্ म ~$ ..... Ј98
স্যাট আওরহঙ্গেবের পরবর্তী মুঘল বাদশাহ－
ब＂ম অ为ায्र ..... 399
স্মাট বাবর ..... J96
Qমায়ূনের আগমন ..... J6o
শের্সশাহ ..... 268শाइजाহान
नबম $ष \& ग य ~$ ..... ১৮৮
ভাব্রতীয় হা冋্র্পে গজ্জনী，घুর শাসকদের অভিযান－ ..... ১b৮
সুणতান মামুদ
Гশम ज\＆गाম ..... ১৯২
দাস বৃণের প্রতিষ্ঠা কুতুবউদ্দিন আইবক ..... ১৯২
ইলঢূeমিস ..... ১৯৪
সুলणানা রাজ্জিয়া，সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমদ ..... ১৯৫
সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ..... ১৯৫
বলবনের চরিত্র ..... ১৯山
কায়কোবাদ
একাদশ অধ্যায় ..... ১৯৬
খলজী বংণের উত্থান－ ..... ১৯৬
জালাল উদ্দিন খলজী ..... ১৯৭
সুলতান আলাউদ্দিন থলজী ..... ১৯৮आমীর খসরু
চাদশ অষ্যায় ..... ১৯৯
চুঘলক বংণ্রর আবির্ভাব－ ..... ১৯৯
গিয়াসুদ্দিন তুঘলক ..... ১৯৯
মুহম্মদ বিন তুঘলক ..... ২০৬
ফিরোজ শাহ তুঘলক ..... 2०9
বীর דৈমুর ..... र०b
তুঘলক বংশের পতন
ब্রয়োদশ অধ্যায় ..... ২০৯
প্রাদেশিক মুসলিম রাজ বংশ－বগদেশ ..... र১১
জৌনপুর，মালব ..... ২ゝ२
Өणবাট，কাশ্মীর，বাহ্মনী রাজ্য
－पर्म ष पथ্যাय ..... 258
ভামডের ইতিহাসের পীরদের অবদান－ ..... २ 28
 ..... रう9
इयक्षण निचायूमिन आওनिয়া（রহ．） ..... ২১৯
यां द्नयाएन गाजी（द्रश．） ..... र२०
হযরত আহমাদ ফার্থককী সারহিন্দী মোজাদ্দেরদে আলফে সানী（রহ．） ..... ২২১
হযরত হামীদ বাঙালি দানেশমন্দ（রহ．） ..... ২২৩
হযরত কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাফী（রহ．） ..... ২२8
হযরত মাওলানা মঈনউদ্দিন চিশতী（রহ．） ..... २२8
হযরত আবু বকর সিদিকী（রহ．） ..... ২২৫
সংক্ষিপ্খ পরিচয়
পপ্ৰড্দশ অধ্যায় ..... ২৩○
বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ্দৌলার দুর্নভ ঐতিহাসিক তথ্য ..... ২৩8
সিরাজের ইত্হিাসে জগৎশেঠদের ভৃমিকা ..... ২৩৬
সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন ..... र8৩
সিরাজের ঐতিহাসিক নিমজ্জন
ষষ্ঠদশ অধ্যায় ..... र8৬
সিরাজোত্তর সংক্ষিপ্ত বাংনা－
সষ্তদশ অধ্যায়
ভারতের প্রথম স্বাধীনতা বিপ্লবী শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবী ..... र৫৩
（রহ．）ও পরবর্তী মুসনিম মুজাহিদগণ－ ..... २৫१
বঙ্গে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের ভূমিকা ..... २৭ง
সিপাহী বিদ্রোহ না স্বাধীনতা বিপ্লব？ ..... ২৮০
১৫৮－৭ খৃস্টাব্দে خৈন্য বিক্ষোভের ধারাবাহিকতা
অষ্টাদশ অধ্যায় ..... ৩১৯
ঐতিহাসিক নেতাদের બৌ্ট ঐতিহাসিক রহস্য－
মিঃ ডেভিড হেয়ার，লেভিজ সোসাইটি ফরনেটিভ ফিমেল এডুকেশন， ..... No
জাতীয় ঐতিহ্য রহ্ষণে বিবিষ পত্রিকা， ..... voo
ইপ্বরচন্দ্র అপপ্ত－ ..... v08
বঙ্কিম－ ..... ง8ง
রাজা রামমোহন রায় ..... ver
অক্ষয় কুমার দত্ত ..... ৩৫b
কেশবচন্দ্র সেন ..... ง৫か
করম চাঁদ গাা্ধী ..... ૭いマ
গাক্ধী কি সত্যই জাতির জनক？ ..... ৩৭२
শ্রী অর্রবিন্দ ..... ৩৭৫
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ..... ৩৭৬
স্বামী বিবেকানন্দ ..... ৩৭৯
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ..... Obr
い《 ..... ৩৯8
 ..... ज৯b
\#শ্র্রচস্র বিদ্যাসাগর ..... 803
মू<্्यम आनि জিन्नार ..... 802স্যার্ম সৈয়দদ আহমদ থান
ढनयिएव অथ্যাय्र ..... 80
বিধ্যাত হয়েও অখ্যাত यারা- ..... 8 २१
মাওলানা শওকত আনী ..... 8 2b
মাওলানা মুহম্মদ আनी
অশ্পৃশ্য সম্প্রদায় ও আস্বেদকর ..... 800শেষের কথা

## ইতিহাসের ইতিহাস প্রথম অধ্যায় <br> 

आমরা জানি ইতিহাস অঢীতের ঘটনাবলিকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য आমাদের কাছে মৃর্তিমান হয়ে চির জীবন্তের অভিনয় করে চলে। आমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তা ধারার উৎকর্ষ সাধন করে। এক কথায় ইতিহাস আমাদের যাত্রা পথের পাথেয় প্রদানে দৃষ্ঠাতবিহীন সাম্ীী সষ্টার। এর অভাবে আমাদে্গ সবই यেন অচল। বরণীয়, মানनীয়, ম্মরনীয় সুধীবৃন্দের কথা আমরা বিষ্থৃত হব জার भুরাতন অভিজ্ঞতার অভাবে আমাদের হতে হবে শোচনীয়ডাবে সর্বস্থাד্ত ৩ বিল্রান্ত।

ইতিহাসের নাম বিভিন্ন ভাযায় বিভিন্ন ক্রপ। यেমন বাংনায় 'ইতিহাস’,
 হিন্দিচে ‘ইতিহাস’ থ্ৃত্তি।

ইংরাজিতে ‘H' অর্থে ‘তার’ ‘Hi’ (शাই) অর্থে ‘এই’ (Word calling), 'His' অর্থে 'তার' (Possessive form of he), 'Story' অर্থে 'ইতি কথা', 'বানানো গল্প', Tale (an account of past event)।। তাহলে His+Story=History. এবার यमि बেট প্রতিবাদের সুর ডুলে বলেন बে, History-এর বাनान Hisstory एल ना
 (Sharp sound that of a snake. आत्र यमि 'His+tory" द्र<প সक্ধি বিচ্মেদ কর্রা হহ তাহলেఆ কম মারাঘ্ঘক হবে ना। 'tory' মানে A conseauative Member of England, ইংলट्डের ব্রकণণীী দলের্র



 'ইতি' মানে এই, ইতিহ' মানে লোক পরশ্শরার্রুম প্রচলিত কথা' (সण্য বা


 ₹णापि।



 দিনপজজ, তারিখ, কাन, সময় প্রডৃতি সমक্ধে সমীক্ষান্ত आরুবদেরও ইতিशসের চর্রিब সহজেই অনুম্যে।

পৃথিবীতে বহু জাতি, বহ ভাষা, বহু ধর্ম ও মত থাকলেও ইতিহাসে উল্ছেথযোগ্য অবদান সকল্লেই নেই। আমাদের ভারতেন ইতিহাস জানতে হলেও ভারতীয় ভাষায় ইতিহাস পাওয়া याয় বটট কিন্ুু ততে Reference या
 ইচিহাস পড়ন্ল পাওয়া যাবে সেইসব ইতিহসের উদ্ধ̧তি-ঐতিহাসিকদের মন্তব্য या आরবী, ফারসি, উদ্দু প্রড়তি ভাষাকেন্দ্রিক। এই গোড়ার কথাঔলো না জানলে
 जৃল্তি आর आনন্দের অকৃত্রিম স্বাদ।

## বिढেষ বীब বপन

বর্তমানে আমাদের দেশে ও প্রতিবেশী রাষ্র্ বাংলাদেশ এবং পাকিত্তানে (या দেশ্শ বিভাগের পৃর্বাহ্ছে ছিল অবিতক্ত ভার্বর্ষ) যেসব ইতিহাস পড়া বা পড়ান্না इয় বেশির ভা ক্ষের্রে তা ইং্রেজি প্রजাবে প্রতিষ্ঠিত। সুচছুর ইংব্রেজরা ডারততবর্ষে যখন সুচ হয়ে ঢুকেছুি্শ তথন ভারত্বর্ষ ছিল মুসলমানদের শাসনাধীন
 কর্রে ভারতকে নিজ্রেদের বুটের তনেে চেপে ধরততে চের্রেছিন সেও মুসনমননদের শাসনকালে। कীভাবে ও ক্সেন করে ঢা সষ্ষব হয়্যেছিন সে আলোচনা পরে আসছ্ছ। তবে ইংরেজরা বুব্েেিল মুসনিম জাভি মণিহারা ফনিন মত দিশেহারা হয়েছে এবং বে মাঢি, বে যশ, বে সুশোগ, বে কৃতিত্দ তাদদর হাত ছাড়া হয়েছে তারা প্রত্ত মুহুর্চে তার প্রতিশোধের প্রতিক্ষায় থাকবেই।

ভারতবর্বে হিন্দু মুসলমান মূর্ল জাতি দুইটি ভারতের ইতিशাসে, ভারতের আকাশে-বাতাসে, অতীত বর্তমানে ভবিষ্যতে প্রাণ আর দেহের মত
 আাছ স্বীকার করনেও অনেকের মতেে সেক্েো এই দুইট্রিই শাখা-্রশাখা মাত্র।

চুহুর ই!রেজরা জাননত, শরীররর সর্বজই রোগের প্রকাশ যত ব্যাপকই রহাক ना কেন, সাধারণড হতে ইনজেকশন দিলেই সব জায়গায় ঔষধ্ cপोছায়। ঢাই ডান্রত্বর্ষকে পদানত রাখার জন্য आবিষ্ষার কর্রল এক মহৌষষ। সাম্প্রদায়িকভাবে
 ঢাহচে মুসপমান জাতি মাथা पুলে স্বাধীনতার চেষ্যা করতে পারবে না। ब্রথমত সব সমম্র नির্জেদের মধ্যে বিবাদ, কনহ আর প্রতিশোধ প্রবণতায় সময় ও শফ্টির

ক্য় হবে। দিউীয়ত সংখ্যাপরিষ্ঠ হিন্দু জাতিকে ইংর্রেরা মিত্র বা বক্বুর্পে পেরে পারবে। ইং্র্রেরা এও বিষ্ধাস করত বে, হিন্দু জাতি ইংর্রেদের বিক্দেদ্ধে বিচ্রোহ বा नড়াই করতত यাবে না, কারণ মুসলমান শাসকদের অধীনে থাকা বা ইংরেজ শাসকদের অלীনে थাকা একই কথা। বরং অমূসলমান ভারতীয়দের মানস পটে এই ধারণাই বদ্ঘমূল কর্রে দেওয়া হয়েছিল व্যে মুসনমান শাসনাপীন থাকার চেয়ে ইংরেজ শাসনাধীন থাকা अधिক সুখকর হবে। কিত্ু এ ধারণার অবসান হয়েছিল তथन. যখন ভারঢের হিন্দু মুসলমান এক মন, এক পণ ও এক শপথ নিয়ে লক্ষে প্পীঘাত গিয়ে শক্ত হাতে ধরেছিন স্বপীনতার হাতিয়ার।

ইংরেজরা এটাও অতন্ত দৃঢ়চিত্তেই জননতে বে সার্রা বিশ্ধের সমন্ত মুসলমান ছিলেন মহাগ্রন্ত পবিত্র কোর্ান শরীফ आর বিপ্ব ত্রাতা হयরত মুহাম্মদ (সা.) তथा তদানীওন आরব সভ্যতার উপর শ্রাদ্ধা ও আস্থাশীল। তাই ভারতে মুসলমান আমলে ভাষার ক্কের্রে আরবী, ফারসি ও উর্দু সভ্যতার সংমিশ্রণণ নতুন এক সংস্কৃতি ও সड্যতার সৃষ্টি হর্যেছিল। কোর্ট-কাছারি আইন আদানত্রে কেত্রে
 মুসলমান, প্রত্যেকেই রাজকীয় जাযা आরারী ফারসি ও উদ্দু মিপ্রিত সজ্যण বহন করতেে। जাতে দুঃখ লজ্জা কিংবা ঘৃণা ও দিধার দ্দ্দ্ব তো ছিলই না; বরং প্রকাশ পেত आভিজাত্য आর শিক্ষাসুলভ যোগ্যত।
 চাইল ধ্ধংস ও চিরুুদ্জ করতে। आর সর্বাঞ্রে ঢারই প্রথম প্রর্যোগ বা প্রয়াস স্ব্রপপ সৃi্টি হলো ইতিহালে ডেজাল প্রদান; এমনতাবে ইতিহাস রচিত হলো, या
 করেছিল। নতুন ইতিহাসে যেন মুসলমানদের চিরিশজ্রু এবং হিন্দু বিদ্বেষীকপপে চিত্রিত করা হলো এবং এই ধার্ণার উৎপত্তি সাধন কর়া হলো ব্যে, ব্যে বাদশাহ বা শাসক যত বেশি ইসনাম ধর্ম্মে ভক্ত তিনিই তত বেশি পরিমাণে হিন্দূ বিদ্বেযী।

এর কারণ ছিল মোটামুচি দूটি। ब্রথমত এর ফরেলে সহজেই অমূসললমান

 अनাञ্য आসবে जাদের ধ্মडীষ্পणার ఆপর যার ফলে তারা সোনার পাथরবাটির
 ইংল্রে শক্তিকে বাড়িয়ে ছুনতে সাহাयা কন্নবে দিন্রে পর দিন।


 ইতিহাসে হিরো (Hero), মহার্মি (The great) ইত্যাদি ভূষণণ ভূষিত


অতিহ্য भাथि মেরে অথবা উপেক্ষার বাণ হেনে উদার চেতার উৎকট উপাধি পাख্যার অভিযানে যেন উঠেপড়ে লাগতে চায়।

সার্গা বিশ্বে মুসলমান জাতি কম বা বেশি তাদের মৃল্গন্থ পবিত্ত কোরআন শর্রীফ এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ আর বাণীকেই পুঁজি করে শিক্ষার ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে, কর্ম্রে ক্ষেত্রে এবং চিত্তা ধারণা ও জীবনের যেকোন সাধনার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বকে চমক লাগিয়ে দিয়েছে। শ্রুমাত্র নিজেরাই উন্নত হয়ে ধন্য হয়নি বরং সে যার ওপর কোমল কঠিন আঘাত করেছে সেও উপকৃত, সভ্য ও সুন্দর হয়েছে। আবার মুসলমানদের যারা ম্পংস করার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে আঘাত করতে গেছে, ইতিহাস প্রমাণ করে ওধু প্রতিঘাত ছাড়াও তাঁরা বহু দিকে লাভবান হয়েছেন। আঘাতকারী দল কলা-কৌশল, আক্রমণ, প্রতিরোধ গেরিলা পদ্ধতি ইত্যাদি শিখে অবশ্যই লাভবান হয়েছেন।

পৃর্বোক্ত বক্তব্য প্রমাণোদ্দেশ্যে শ্রী অবিনাস ভট্টাচার্য, এম এ পি এইচ ডি এবং র্অনল কুমার দাস, এমএ বি-টি মহোদ্ইয়ের লেখা থেকে কিছ্ড অংশ গভীর শ্রদ্ধার সহিত তুলে ধরছি। ".... ভারত়ীয় সমাজ, ধর্ম, শিল্প প্রভৃতির ওপর ইসলামের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, কালক্রুমে বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম দौক্ষিত হয়। ইহাদের মারফত হিন্দু আচার রীতিনীতি মুসলিম সমাজে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকক যেমন প্রভাবিত করিল তেমনি ইসলামের সংস্পর্শ্শ আসিয়া হিন্দু সমাজ অধিকতর হিন্দু ধর্ম ও সমাজ অধিকতর উদার ও সাম্যভাবাপন্ন হইয়া উঠিতে থাকে।"

অবশ্য এ কথাও মনে রাখতে হবে, মুসলমান বাদশাগণ ভাল-মন্দ যা কিছু করেছেন তা-ই কোরআন-হাদীসের নির্দেশ নয়। যেখানে অত্যাচার, অনাচার, অবিচার সেখানে আইন্নের দোষ নয়; বরং সেখানে তাঁদের ব্যক্তিগত অপরাধ, ত্রুটি ও চারিত্রিক কলঙ্ক ছাড়া অন্য কিছू মনে করা চলে না।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ইংরেজদের প্রয়োজন ছিন হিন্দু ও মুসলিম জাতির মধ্যে বৈরিত বা শক্রুতা সৃষ্টি করা। তাंই মুসলমান মাওলানা, মৌলভী, মোল্মা, মুखতি কাজী প্রমুখ পণ্ডিতদের সম্মানীয় উপাধিকে ছোট করে দেখার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিন। অবশ্য তাঁরা জয়ীও হয়েছিলেন অনেকাংশে। আজও আমাদের দেশে মোল্লা যেন একটা ঘৃণ্য শব্দ, ‘কাজী’ উপাধিও মনে করিয়ে দেয় থামখ্য়ালি অন্যায় বিচারের কথা, সাধারণ সমাজের অনুমান কাজীর বিচার মানেই অবিচার; অথচ কাজী, মৌলভী, মাওলানা, মোল্মা উপাধিধারী মনীষীগণ ছিল্েেন নানা ভাষা ও অভ্ঞিত্যায় পপ্তি। আবার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ইংরেজরা মুসলমান রাজা-বাদশাহদের প্রংশসা করত্ত ভোলেনি, কারণ শ্বু यদি দুর্নাম आর দোম বর্ণনা করা হয় তাহলে বর্ণনাকারীকে নিরপেক্ষ মনে নাও হতে পারে। তাই বোষহয় আজ বর্তমন ইতিহাস মওপপ প্রশংসার দুণ্ৰ বর্ষণ শেষে সামান্য গোমুর্র প্রয়োগ।

সবচেয়ে দুঃথথর বিষয়, ভারততর দুটি বিশিষ্ট জাতি হিন্দু ও মুসলমান यদি ฤ?রেজদের ঐ ঔষধ সেবন না করতত তাহলে অনেকের মতে আমাদের সাধ্র
 भूসলমান প্রমুখ ভারতবাসী ইুকরো টুকরো হর্রে রক্তাক মৃত্যুর কোলে ছিট্কে পफ़ত ना।

এখন এদেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়িত। কিষ্ঠু তাদের খাওয়ান্না ঐষষ্ आমাদের প্টে আছে তাই সাশ্প্রদায়িকতা এবং ইতিহাসে ডেজান দেওয়ার ৬য়াবহ ব্যাধি হতে আজও ভারত্বাসী মুক্ত বলে মনে হয়নি?

आজও মুসনমান জাতিকে यদি বিদেশী মনে করা হয় তবে নিঃসন্দেহে তা आিট্পৃর্ণ ধারণা। কেননা যারা বাইরে ণেকে আক্রমণ করে লুউপাট করে কণিক পরেই করেছে পলায়ন, তাদের বিদেশী নাম্ম অভিহিত করা যায়। কিস্ুু এদেশের आর্য সভ্যত এবং মুসলমান সভ্যতা ভারতের বাইরে হতে এলেও এই উভয় आতি ভারতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন; এ দেশকে নিজের দেশ বলে পীকৃতি দিয়ে ও নি<্রে এই দেশেরই সার্বিক উন্নতির জন্য শক্তি ও শ্রম, সময় ও
 শারা নিজের দেহকে দিলেন মিশিচ্যে তাঁদদর বিদেশী বনে দূরে সরিফ়ে রাখার (চষ্টা করনে তা হবে চরম সংকীীর্ণতার পরিচয়।। आর় यদি একান্তই কালের
 একই কষ্টি পাথরে বিচার করা দরকার। তাতে প্রমাণিত হবে এ দুটি সত্যতা হয় एদেশী নতুবা বিদেশী।

आর্যদেন্ন জান্তত জাগমন
বর্তমান ভারতে সরকার অনুম্মোদিত নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য প্তক্রের ইতিহাস হতে আর্য জাতি সষ্ণক্ধে যা বলা হর্যেছে কিক্চিৎ তুলে ধরছি-
"পজ্তিতের মধ্যে দীর্घকাল ४রিয়া आর্যদের आগমনকান ও বসতিকেন্র্র লইয়া তর্ক চলিতেছে। কেহ বলেন, পূর্ব ইউর্রোপ হইতে, কেহ বলেন দক্ষিণ প্রাশিয়া বা উত্তর মের্ত হইজে आর্যরা आসিয়াছেন। বিপত উনিশ শতকের มাঝামাঝি হইতে পতিত ম্যাক্সমূলার এবং ঢাঁহার মত आরও কয্যেকজন অাষাত্ত্রবিদ প্রচার করিতে थাকেন বে, ম্য অশিয়ার কোন সান্ন আর্যদের জাদি बাসস্शান ছিল, সেখান হইঢে প্রাকৃতিক বিপর্यয়ে ব অন্য কোন কারণে পপিচে ও


 futw आসেন তাহারা পারল্যে উপনিবিষ্ হন এবং পরে পারস্য হইতে এক দল แারতু आসেন। কেহ কেহ মধ্য এশিয়ার বদলে পূর্ব ইউরোপকে আর্যরের অ斤িবাসকেন্দ̆ বলেন। তাহাদের মঢে আর্যরা সেथান হইতে প্রথরম

बেসোপটৈামিয়া आসেন এবং পরে চাহাদের কয়েকটি দল পূর্ব দিকে পারস্যে ও ভার্নতবর্ষে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।"
"সম্প্রতি পখিতরা বলিতেছেন, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ বছরের দিকে মধ্য বা পূর্ব ইউরোপের কোন অংশে অথবা রুশ দেশের উরাল পর্বতমালার সমতল ভূ-ভাগে ইন্পো-ইউরোপীয় বা আর্य জাতির উৎপত্তি হয়। অত্যধিক শীতের জন্য হোক বা অন্য জাতির আক্রমণের ফলে হোক এই আর্যরা পিতৃভূমি হইতে পূর্বে, দক্ষিণে, ও পক্িিমে ছড়াইয়ে পড়িতে বাধ্য হনं। বাস্তব সভ্যতায় ইহারা যে খুব উন্নত ছিলেন তাহা নহে।"

প্রসঙত আর একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের উক্ধৃতির লোভ সংবরণ করা গেল না। তিনি বলেন, "খ্রিস্টের জন্যের প্রায় দুই হাজার বছর পৃর্ব্র অর্থাৎ আজ হতে প্রায় চার হাজার বছর পৃর্বে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্গম গিরিপথ পার হয়ে আর্য জাতির এক শাখা পণ্চিম পাা্জাবে উপনিবিষ্ট इয়! তাদের পৃর্ব্বে এদেশে কোল ভীন-সাঁওতাল প্রভৃতি অসঙ্য জাতি এবং দ্রাবিড় নামক সুসভ্য জাতি বাস করত।
(বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ ডি ফিল্ন অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

এতদ্বিষয়ে উন্লেখযোগ্য যে, উক্ত উদ্ধৃতি কয়টিতে একটি বর্ণও যোগ বা বিয়োগ করার দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করা হয়নি। অতএব এখানে পরিষ্ষার প্রমাণিত হচ্ছে যে, আর্য জাতি মানেই বিদেশী বিলেতি জাতি; এই ছছাট্ট কথাটি মনে রাः'ল তখনই মুসলমান স্বদেশী কী বিদেশী পার্থক্য বুঝতে বিঘ্ন ঘটবে না। উপর্যুক্ত পারস্যকে ইরান বলা হয়, আর আর়বেরা পারস্যকে ফারস বলে এবং পারস্যের ভাষাকে ফারসি বলে। ‘প' কে 'ফ’ বলার একটা কারণও হচ্ছে এই যে, আরবী বা আরব বর্ণমালায় ‘প’ বनে মোটেই কোন অক্ষর নেই; তৎপরিবর্তে আছে ‘ফে’ বা ‘ফ’। আর পারস্যের ভাব, ভাষা, চরিত্র ও রক্তের সক্গে আমাদের यথেষ্ট সম্পর্ক আছে"। এত্দ্যতীত গবেষণান্তে এও প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, আরারবী ভাবী; পারসী ভাষী ও আর্যগণ পরুম্পর নিকটবর্তী একই অঞ্চলে বাস করেছিলেন এবং বহুকাল পর তাদেম্র পরশ্পরেন্র ভাষা ও শক্দের সঙ্গ পারস্পর্নিক সংমিশ্রণ ঘটে।

丁থনকার দিন হিন্দু আর্যগণ আরবী ও পারসী শিদ্মার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও आগ্থহশীল ছিলেন, তার প্রমাণস্বর্রপ শাত্ত্রের কিছ্র বাণীর উদ্ধৃতি দেওয়া হলো-
"জ্যৈঠ্ঠা শ্নেষা মঘা মৃলা রেবতী ভরণীদ্যে।
বিশাथা চ্চোওরাষাঢ়া শতর্ভে পাপ বাসরেূ
সন্নে ন্হিরে সচন্দ্রেচ পারসী মারাবীः পঠেত॥"
२ठि-
গণপচি মুহूর্ঠ চিন্তামণি
(শय্স কম্প্রুম ও বিশ্ধকোষ হতে উদ্ধৃত)
 শতভিষা নক্ষর্রে, শনি. রবি জ মঙ্গলবারর সচন্দ্রস্থির লগ্নে আরবী $\circlearrowleft ~ প া র স ী ~$ পড়াশোনা করবে।
"অর্य ज পারসিকেরা বর্হ্দিন ইইতে যে সংশ্মিষ্ট ছিলেনন তাহা এই উভয় जাতির ভাষা ও আচার ব্যবহার দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে।"
(বিশ্বকোষ কর্তা প্রাচা বিদ্যামহার্ণব মহাশরয়র লেখা হত্তে)
পারসীরদর ন্যায় অতটা ঘনিষ্ঠ সংশ্রব না থাকলেও আরবদের সাথেও তাদের য.য পারিরেশিক সং্শব ছিল তাও স্বতঃপ্রমণিত হয়ে আছে। উপরিল্লিখিত সত্য দুইটির যথার্থতা প্রমা.ৎ নিম্নে যথাক্রমে সংক্কৃত ও ফারনি শক্দের এবং সংক্কৃত ৩ আরবী শক্দের সমার্থবোধক তালিকা প্রদত্ত হল।

ক। সংস্কৃত ज ফারনি সমার্থবোধক তালিকা-
সংস্কৃত ফারনি সংস্কৃত ফারনি
১। শত ছদ
২। সপ্তাহ হফতা
৩। गৃগাল শেগাল
8 । মান মাহ
Q। সপ্তসিन्দू इপ্তजিन্দু
い। iটষ্ট্র ততর
१। মেষ মিশ
৮। গ্গীবা ज্ञেবা
৯। দেব দেও
১০। অম্র অম
১১। শর্করা শাক্কর
১২। এক য়াক (ইত্যাদি)
খ। অनুরূপ সংস্কৃত ও আরবী শক্দের সমার্থক তালিকা-
নংস্কৃত আরবী সংক্কৃত আরবী
১। আপর্দ আফং
২। ছত্র ছতর
৩। মা উশ্ম|
8। কর্পূর কাফুর
Q। হলাरूল रলारল
৬। গान ल.
৭। আर्य অরিযা
৮। সर्দ্দ ছर्দি

入। प्राবির দ্রায়িদ
20। চन्দन সन्দল
D)। भীত শিতা

১২ অन्न অাन्মাহ (ইত্যাদি)
অঅ্ম মানে ‘পরমেপ্বর’ পরম দাত’ (বাংল্না অडিখান)।
 অब्øा (আল্ল, আन्वा) অর্থাৎ মুসনমানদদর উপাস্য পরম দেবত। आমাদের অর্থ বর্ণ সূত্রে ঐ পরম भুরুষ্যের উপাসনার কথা উল্লিখিত আছছ।

এখন ইরান ও পারস্য হত্ত কেমনভাবে আর্यপণ ভারত তথা নানা দেশ্শ


ইরান দেশে জরদশত নামে এক মহাপুরুষ জনমপ্রহণ করেন ইনসাইবক্নাঝপৰিয়া ব্রিটটনিকায় (Encyclopadia Britanica) 'Zoroaster' এবং বিশ্বকোষ এ "জরসুষ্রস্পিত্ম" নামে ডাকা হ্য়াহে। ইরানী ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Sir percy Sykes-এর বক্তেব্যের ছায়াবনন্বনে উল্লেখ করা ব্যেে পারে শ্যে. গাশতাশপ'নামক জনিক রাজবংশীয় ক্ষসা ও প্রতিপত্তিসপ্পন্ন পুরুষ্ব জরদাশত্রে শিষ্য হন। তখন সেখানে ভারতের মত পুরাত্ ধর্স অনুयায়ী পৃজা পার্বণ্র থুব জোরালো নীতির প্রচলन ছিন। কতটা বাড়াবাড়ি ছিন তা বিখ্যাত এক পধ্রিত্র পুক্তকের একiংশ তুলে ধরনাম: এইকুই বোঝার শকে পর্যাপ্ত হবে বালে মনে করি।
"প্রকৃতির প্রত্যেক অবদান-এমন্নক ভেক পর্যন্ত ছিন তাহদের পৃজ্জার দেবতা। বিবাহ পদ্ধত্তেও নানা প্রকার অনাচররের প্রাদুর্णাব ছিন। হিন্দুদের মতো তাহাদের মধ্যে নরমেষ यজ্ঞের প্রচনন ছিন। দাস প্রथা ইত্যাদির তে। কথাই নেই।"

যাহোক. গাশতাশপের এবং তার সভাসদ তথা বেশির ভাগ লোকের নত্নন ধর্ম অহণের পর পুরাতন ও নতুন ধর্মাবলন্ধীদের মা্য় যুদ্ধ आরু হয়। পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে লেব যুদ্ধটি সংঘটিত হয় সবজাওয়ার শহরের পশ্চিমাংশে।
 উপাসনার মৃ্যেই শিষ্য বৃন্দের সন্মুৰে পরলোক গয়ন করেন। র্তিন প্রচার




 रक्रिए।

প্রাচীন बার্রত্ৰেই ইতিহি,
ভারতুর প্রাচীন নিজ্ব ইতিহাস বনতে 'বেদ নামে পরিচিতি চারখানি ধর্ম প্ত্তকের বিশেষত ঋাধ্ধদ ।' আবার রামায়ণ ও মহা-ভারত প্রতৃতি প্রাচীন গ্থ ন্তধ্লো অনেকের মতে মুল ইতিহাস বলে গ্রহণীয়। কিন্ুু বাইরের ইতিহাসঙ্গো বাদ দিলে এঞ্লোতে বে তথ্য বা তত্ত্র আছে তা প্রকৃত ইতিহাসের উপাদান হিসেব্রে নগণ্য। তবে যুসলিম ইতিহাস ও ইংরেজদের ইতিহাস পরিপকৃ জ্ঞান থাকলে ঐ
 খাপ খাওয়ানো যেতে পারে। জানা দরকার, পুরাতন পু্তক মাত্রই ইতিহাস নয়। অনেক মুসলমান পুঁথি লেখকও निথথেছেন এই কায়দায়, যथা-
"লাথে नाথv মর্দ হব ছহিদ ইইল, লোহুতে লান হয়ে দরিয়া বহিন" ইত্যাদি ইত্যাদি। এর নাম ইতিহাস নয়। তেমনি আবার অनেক বিজ্জজনের মতে রামায়ণ মহাতারতের মধ্যেও অনেক কিংবদন্তি ও অসার কল্প কাহিনী आহে, या ইতিহাসক্রপপ মর্যাদার অধিকায়ী নয়। ভেমন বিথ্যাত ঐতিহাসিক রমেশ মজ্মমদার্রে মতে আর্য জাতির জন্ম সম্ধে পুরাণ ও মহাতারতে আছে-
"দীর্ঘতমা নামে এক বৃদ্ধ অক্ধ ঋষি যयाতির বংশজাত পৃর্ব দেশের রাজ্জা মহাধার্মিক পতিত প্রবর সং্গাল অজেয় বলিয়া আশ্রয় লাভ করে এবং তাহার অনুরোধে তাহার রানী সদেজ্ঞা গর্ভে. পাঁচঢি পুত্র উৎপাদন করেন। ইহাদের নাম
 তাহাদেরই নামে পরিচিত। অগ বর্তমানে ভগলপুর এবং কনিঞ, উড়িষ্যা ও তার দক্ষিণবর্তী ভূভাগ; প্জ, সুফ্ম ও বস যथাক্রমে বাংলার উত্তর-পস্চিম ও দক্ষিণ ও পূর্ব जাগ। সুতরাং এই পৌরাণিক কাহিনী মঢত উন্নিখিত প্রদেশগুলোর अधिবাসীর্木া এক জাতীয় এবং आর্य ব্রাক্ষণ, कব্রিट্যের মিশ্রণ সমুদ্রেত। এই কাহিনী ঐতিহসিক বनिয়া গ্রহণ করা যায় না।"

ক্রত্রিয় রমণীগণ স্বামীর आদেশক্রমে পরপুরুষ বা অপর ব্রাঙ্ষণের দ্বারা সন্তান উৎপাদন কর্রেে সেই সন্তানকে বলা হয় ক্রেত্রজ সন্তান। किন্ডু বর্তমান यুগে কেউ-ই সেটাকে ধর্ম বলবে না বরং বলবে ব্যডিচার। ধর্মপ্থন্থে শাম্রকারুগণ বাংলাদেশের অধিবাসীদিগকে রাক্ষস, পিশাচ, অসুর প্রजূতি বলে উল্ম্রে করেছেন, এমনকি স্বয়ং "डগবান. মনু" ব্যবন্ছা দিয়েছেন ব্যে, "তীী্থ যাত্রা ব্যতীত গমন করিলে তাহাকে পুনরায় সংপ্কার গ্রহণ করিতে হইবে।"

ঋগ্ধেদের ওপর অনেকেরই বিশ্পাস শে, তার নাকি একটি অক্ষরেরও



 ১০ম মఆনের ৯০ সুক্তটি "পুরুষ সুক্ত" বলে বিখ্যাত। এই সুক্তের শেষের দিকে ఆ|णি বিচারের ব্যবস্থা দেওয়া আছ্ যथা- "সেই বিরাট পুরুষের মুখ হঢে
 পमভ্যাए শদ্দ অজায়ত' অর্থাৎ পা হতে শूদ্র সৃষ্টি হয়েঢছ; কিন্তু বর্তমানে ঐটুকু ঢাকতে গিয়ে ডুন অর্থ করতে কুঠ্ঠাবোধ করা হচ্ছে না। অনেকে বলেছেন, এর অর্ধ হবে "শূদ্রই উহার পদদ্ঘয়"। আবার স্বনাম্যাত অনুবাদক ও টীকাকার রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঐ সুক্ত সম্বक্ধে বলেছেন, "жণ্ধেদে অন্য কোন অংশৈ ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র এই চার জাতির উল্লেথ নেই। জাতি বিভাগ প্রথা सগ্থেদেব সময় প্রচলিত ছিল না। ঋগ্বেদে এই কু প্রথার একট় প্রমাণ সৃষ্টি করার জন্য এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।"

সুতরাং প্রমাণ হচ্ছে ‘ঋণ্ধেদে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটোন’ এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

বলাবাহুল্য, এমন নানা তথ্যের দারা প্রমাণিত হয় যে, ভারতে সঠিক ইতিহাসের কোন অস্তিত্ ছিল না।

এতদ্ব্যতীত মুসলমান সভ্যতা বা হযরত মুহাম্মদের (সা.) প্রতিভাময় প্রভাব প্রকাশ ও প্রচারের आগে সারা বিশ্বে অকথ্য কুসংকারের বন্যা চলছিল। ভারতে ছিন নরবলী, সতীদাহ, সাগর-সলিলে সন্তান বিসর্জন, অগ্নিপরীীফা, জড় পূজার আধিক্য, জাত্তিভেদ প্রথা, মারামারি, ঘৃণা, হিংসা, ছ্বেষ, শোষণ; পীড়ন প্রভৃতি আরও কতশত অन্যায়, অবিচার। উল্নেথ করা যেতে পারে-উপর্যুক্ত কুসংক্কারুলোর প্রত্যেকটিই এত সত্য বে, কোন ঐতিহাসিকেরই এ বিষয়ে মতবিরোধ নেই।

এই বিষয়ে রুশ ঐতিহাসিক মিঃ A. Z Manfred या লিখেছেন তা গভীর শ্রদ্ধার সাথে পাঠকদের সামনে উপস্থৃপিত করা হল-
"The most privileged caste was that of the priests Brahmens who were freed from all types of taxation, conscription and carparal punishment. According to the laws of ancient India a nine years old member of the Brahmen cast was considered as father in relation to a ninty years old member of the Kshatriya. In peace time the Kshatriya cast led a relativity undisturbed existence and recived rich gifts and fevours from the kings, but in time of war the were the only section of the population required to fight. The vaisya cast had to pay taxes into the state treasury : commune peasants up to one sixth of there hervest and merchants up to fifth of their income. Most wretched of all was the position of the Sudra
caste. Members of this caste had no rights whatever but merely obligations. Member of higher castes only had to pay a fine for the murder of a sudra, the same as for killing a dog.
(A short history of the world, V.I.P-42, 43)
অতএব র্রুশ ঐতিহাসিক পরিবেশিত তথ্যের দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে ব্রাক্ষণদের কোন কর দিতে হত না; ঋত্রিয়, শুদ্র প্রভৃতি জাতিকে ছোট লোক শ্রেণী ধরা হতো। নব্বই বছরের বৃদ্দ ক্র্রিয়কে নয় বছরের ব্রাশ্ষণের পদসেবা করতে হতো; পিতৃজ্ঞান করার বাধ্যকতা ছিল। ব্রার্মণ ছাড়া অপর জাতির প্রতি ছয় ভাগের একভাগ বা পাঁচ ভাগের এক ভাগ কর আদায় করা হত; নরহত্যা করলে শিরচ্ছেদ হতো বটে কিন্তু কোন ব্রাক্ষণ যদি শূদ্রকে হত্যা করত তবে ৃধুমাত্র সামান্য জরিমানা দিনেই চলতো। যেমন পোষা কককুর মেরে ফেলার শাস্তিস্বক্রপ কিছ্র জরিমানা হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ঐতিহাসিক A.Z. Manfrad यা লিখেছেন এটাকে নিরপেক্ষ ডথ্য বলা যায় এই জন্য যে, ভারতের হিন্দু বা মুসলমান লেখকদের মত এ̈রা ইউরোপের প্রভাবে প্রভাবিত নন বলে অনেকের ধারণা।

এসব ছাড়াও ব্যভিচার এত প্রবল ধারায় প্রবাহিত ছিন, যা ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করতেও লজ্জা করেছেন। বিখ্যাত বাঙালি ঐতিহাসিক রমেশ মজূমদার "বাংলাদেশের ইতিহাস" গ্রন্থে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে পুরনো দিনের চরিত্র মনে পড়নে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হতত হয়। ব্রা⿰্木ণ জাতি শূদ্রাকে বিয়ে করতে পারতেন না, ধর্মে নিষেধ, কিন্তু অবৈধ সহবাস বা ব্যভিচার নিষিদ্ধ ছিল না। 'শূদ্রাকে বিবাহ করা অসঙ্গত, কিন্থু তার সহিত অবৈধ সহবাস তদৃশ নিন্দনীয় নয়।' সে যুগের অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ধর্মের নামে, দেবদেবীর নামে দেবালয়াভ্যন্তরে যে ধরনের চিত্র প্রদর্শিত হতো তারও কিছুটা নমুনা তিনি দেথিয়ে গেছেন, "রাজ প্রাসাদে প্রতি সন্ধ্যায় ‘‘েশ বিলাসিনীজনের মঞ্জীর ম স্বনে’ আকাশ প্রতিষ্বনিত হয়; সে যুগ্গে কবি মক্দিরের একশত দেবদাসীর র্পপ यৌবন বর্ণনায় উচ্মসিত হইয়া লিখিয়াছেন যে, ইহারা কামিজনের কার্রাগার সঙ্গীত কেলীশ্রীর সঙম-গৃহ এবং ইহাদের দৃষ্টি মাত্র ভস্যীভূত কাম পুনরুজ্জীবিত হয়। সে যুগে কবি বিষ্ণুমন্দিরে লীলাকমল হশ্তে দেবদাসীগণকে ন-্ীীর সহিত তুলনা করতে দ্বিধা করেননি, সে যুগের নরনারীর যৌন সম্বক্ধে ধারণা ও আদর্শ বর্তমানকালের মাপকাঠিতে বিচার করলে খুব উচ্চ ও মহ্ ছিল, এর্রপ বিশ্ধাস করা কঠিন।"

মনীষী আলবিরুনীী निখেছেন, "কোন বৈশ্য এবং শৃদ্রবেদ অধ্যয়ন করনেে শাস্তি হিসেবে তাহার জিহ্বা কাটিয়া লওয়া হইত। আইনের ক্ষেত্রে সমজ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হইত। উচ্চ জাতির লোক অপেক্ষা নিি্ন জাতির লোকদিগকে

কঠোর় শাশ্তি দেওয়া হইত। হিন্দু সমাজে শূদ্রগণ ছিল ভারবাইী, পও্তর ন্যায়; বিভিন্ন জাতির মধ্যে আন্তর্বিবাহ কিংবা পঙ্ক্তি ভোজন নিষিদ্ধ ছিল; এমনকি শ্দূগণের স্পর্শও অপবিত্র বলিয়া গণ্য হইত। এইরূপে শতাবীর পর শতাকী ধরিয়া দুর্ভাগ্য শূদ্র নরনারী নিম্নস্তরের জীবনयাপন করিতে বাধ্য হইত। 'মনু’র ‘অনুজ্ঞাতে তাদের জন্য নিতান্ত অপমানজনক কতকগুলো জীবনযাপন প্রণালীর শর্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। 'মনু’ বলেন, ব্রাক্ষণদের ভোজনের সময়ে কোন চান্দেলা (অনুন্নত জাতি) গ্রাম্য শূকর অথবা কুকুর দৃষ্টি দিতে পারিবে না। চান্দেলাদিগের আবাসভৃমি হইবে গ্রামের বহিপ্পান্তে, অন্যলোকের দ্বারা ভগ্ন পাত্রে তাহাদের আহার্য দান করিতে হইবে এবং রাত্রিতে তাহারা শহরে পরিভ্রমণ করিতে পারিবে না। দিনের বেলায় কার্যোদ্দেশ্যে বহির্গত হইলেও তাহাদিগকে রাজ আদেশের চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে।" (মনুস্ষৃতি)

মনু ব্যক্তিটি কে? তাও জানা দরকার। মনু-ব্রক্ষার পুত্র, মনুষ্য জাতির আদি পুরুষ, ধর্মশাশ্ত্র মনুসংহিতা গ্রন্থের প্রণেতা, মুনি বিশেষ। (বাংলা অভিঃ) ধর্মপ্রণেতা মনু বলেছেন, "পৃথিবীর যেখানে যা কিছু আছে তাহা ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।"

এবার আসুন প্রাচীন আরবের কথায়- হযরত মুহাশ্মদ (সা.)-এর জন্যের পৃর্বে আরব পৃথিবীর সবচেয়ে পাপ কেন্দ্রে পরিণত হুয়েছিল। নর হত্যা চলত কথায় কथায়; সামান্য উটকে জল খাওয়ানো নিয়ে ঝগড়া ৪রু হয়ে যেত এবং যুগ যুগ ধরে চলতে চলতে ক্রন্মে তা রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে র্রপ নিত। সুদ, মদ, জুয়াখেলা, ব্যভিচার ইত্যাদি থুব ব্যাপকভাবে চলত এবং বিয়ে বলে যা ছিল তা ব্যভিচারেরই নামান্তর মাত্র। এমনকি ন্ত্রীর গর্ভধারিণী মাও বিবাহের ইন্ধন হতো। নারী-পুরুষের ব্যভিচার ছাড়াও সেখানে পুং ব্যভিচার প্রভৃত়ি গর্হিত কাজ হতো এবং জড় পূজার দিক দিয়েও মাত্রা চররম পৌছেছিল। ঠাকুর দেবতা ছাড়া এক পাও যেন অগ্গসর হওয়া যায় না; যদি সঙ্গে কোন দেবদেবী ভুলক্রুম না আনা হহত তখন পথিমধ্যে মূর্তি তৈরি করেও পথ চলতে হত। সংক্ষেপে নোংরামি, নিষ্ঠুরতা ও অহঙ্কারই ছিল তদানীন্তন আরবের পরিচয়।

এমনিভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হওয়ার পূর্বে ইরানেও সব রকম অসভ্যতাই বর্তমান ছিল। জড় পূজা ও পঙ্য পূজা প্রভৃতি করতেও তারা অভ্যত্ত ছিল। ইরান সম্বন্ধে পূর্বাহ্ছে আলোচনা কিছ্গ করা হর়েছে। তাদের সম্পর্কে জনৈক রাশিয়ান ঐতিহাসিক ঐ একই কথা বলেছেন-The ancient Iranian religion involved nature (For example the mountans? and animal worship-

Later worship of the Persion tribal god Ahura Mazda and the sun god Mithars became wides pread.

তেমনি চীনও চরম সভ্যতায় অনুন্নতার অভিশন্ত শিকারে পরিণত হয়েছিল।
মহামানবের পদার্পণ
এভাবে সারা পৃথিবীতে পাপের সমুদ্র যখন কানায় কানায় পৃর্ণ হয়ে উঠেছিল ঠিক ঐ সময় পৃথিবী এক পৃর্ণাছ চরিত্র, আদর্শবান মহাপুরুুেের আগমন প্রতীক্ষায় অ丹ीর হয়ে উঠেছিল; এমন সময়ে ৫৭০ খৃস্টাব্দে বিশ্বত্রাতা মহামানব হযরত মুহাশ্মদ (সা.) ‘একেশ্বরবাদের’; মূলমন্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হলেন পৃথিবীর নাডিকুত্ত আরব ভূমিতে। তিনিই ঐ সময়় সারা বিশ্বে মানবতার অবলুপ্ত প্রায় যৌবনকে ফिরিয়ে আনলেন। বিশ্ব যেন দিন দিন তাঁর শিষ্যে পূর্ণ হয়ে উঠল। চারদিকে শজ্রু-মিত্র বুঝতে পার্লো সত্যিই এই মহান মানুষটি, জীবনে লেখা-পড়ার সুযোগ না পেলেও চাঁর শক্তিকেন্দ্র ও ভক্তিকেন্দ্র ছিল আল্লাহর অশেষ অলৌকিক শিক্ষা-দীক্মায় সমাচ্ছ্ন। তাই তিনি অবিলম্বেই সকলের কাছে অক্তির পাত্র, শিক্া গুরু, দীক্ষা গুরু ও আদর্শরূপে মানবজাতির মানবতার সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন। যাঁরা তাঁকে সম্পূর্ণর্রপে স্বীকার করেন; ইহকালের ও পরকালের সুদীর্ঘ পথের পাথেয় মনে করে গ্রহণ করুলেন, তাঁরা হলেন মুসলমান। তাঁদের বল, বিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, মানবতা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, প্রত্যেক সুনীতিই পৃথিবীর মানুষের বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। এক কথায় তাঁর আত্মপ্রকাশের পরে পৃथिবीর বুকে প্রমন একজনও नाম করা মানুষ জন্মানनি, यिनि পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) অথবা তাঁর ভক্ত আরবদের প্রভাবে কিছ্ৰও প্রভাবিত নন। বরং প্রত্যেকেই পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে সেই অমর মহাপুরুষের মহান জীবনাদর্শ্রের কাছে ঋণী। একথা অপরাপর ধর্মাবলন্বীরাও যুগ যুগ ধরে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে আসছেন। প্রমাণস্বর্রপ কতকশুল্লো মনীষীর মন্তব্য উল্লেখ করা গেল।

মেজর আর্থার ঞ্ঠীন লিনওয়ার্ড লিখেছেন; "আরববাসীদের উচ্চ শিক্ষা, সভ্যতা ও মানসিক উৎকর্ষ এবং তাদের উচ্চ শিক্ষার প্রণালী প্রবর্তিত না হাল ইউরোপ অদ্যাপি অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্ন থাকত। বিজ্জেতার ওপর সদ্ব্যবহার ও উनারতা তাঁরা যে প্রকার প্রদর্শন করেছিলেন তা প্রকৃতই চিত্তাকর্ষ্অ।"

ঐতিহাসিকগণের বিশ্ব ইতিহাসে অষ্টম খতে লেথা আছে-"মধ্য যুগে আরব রাষ্ট্র একমাব্র প্রতীক ছিল; উত্তরে অসভ্য জাতিসমূহের আক্রমণে বিপর্যד্ত ইউরোপকে শারাই বরবর্তার হ্ত হতে রক্ষা করেন।"

ঐতিহাসিক জি সি ওয়েলস বলেছেন, "আরবদের ভেতর দিয়েই বর্তমান "জগৎ তার আলোক ও শক্তি সঞ্চয় করেছে।... ন্যাট্নি জাতির ভেতর দিয়ে নহে।"

পাদরি आইজ্যাক টেলর বলেন, "জগতের বহু দেশব্যাপী ইসলাম ধর্ম খ্টান ধর্ম অপপক্ষা সাফল্য লাভ করেছে। সর্বক্কেত্রে ইসলাম ধণ্রে প্রচার ক্রমশ ক্ষীণ হরতে ক্ষীণতর হয়েছে এবং ইসলাম ধমাবললম্বী জাতিকে খৃস্টধর্ম্র দীক্ষিত করা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েডে। এমনকি যে স্থানসমৃত্হ পৃর্বে খৃস্টধর্ম প্রচারিত ছিল তাহাও ক্রমশ খৃস্টধর্মর প্রচারকগণের প্রভাব হতে মুক্ত হতে আরশ্ভ

হয়েছে। মরক্কে হতে জাভা এবং সম্প্রতি পৃথিবীর এক প্রান্তু হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্বীয় প্রভাব বিত্তার করে ইসলাম ধর্ম সুদীর্ঘ পদবিক্ষেপে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশই অধিকার করতে অভিযান আরভ্র করেছে।

ভারতবর্ষে হিন্দ ধর্মের মূন্ন পাশ্চাত্য সভাতার স্রোতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দিচ্ছে। কোটি কোটি ভারতবাসীর এক-চতूর্थাংশ এবंং সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের জনসংখ্যার অর্ধ্ধেকের অধিক মুসলমান।"

সম্রাট नেণোসিয়ান বোনাপার্ট বলেন, "আমার আশা হয় অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত দেশের শিক্ষিত ও প্রাজ্ঞমণলীকে সশ্মিলিত করে কোরআনের মত্বাদের ওপর ভিত্তি স্থাপন করে জগতে একতামূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব। কারণ এক্মাত্র কোরআানই সত্য এবং মানবকে সুখ ও শান্তির পথে পরিচালিত করতে সক্ষম ।"

স্যার উই户িয়াম ম্যুর্র বলেন, "সস্রাট হিরাক্নিয়াসের অধীনে সিরিয়াবাসী খ্রিস্টানগণ যেভাবে বাস করেছিলেন; আরব মুসলমানদের অধীনে তার অপেক্মা अধিক পরিমাণ রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা উপভোগ করতেছিলেন। খ্রিস্টান নরপতি হিরাক্লিয়াসের অধীনে থাকা অপেক্ষা আরবদের অধীনে থাকা अধিকতর শান্তপ্রদ হয়েছিল।"

ঔতিহাসিক নগেন্দ্রনাষ বন্দোপাষ্যায় বলেন, "ইসলামের বিপ্পজনীনত্ত্রের অপার্থিব সৌন্দর্যে মুগ্ণ মানবগণ আজ ধরায় এক প্রান্তু হইতে অপর প্রাד্ত পর্যন্ত তাহাদের ভাব ও ভাষায় আদান প্রদান করিতে এবং কর্ম্রে যোগ সৃত্র স্থাপন করতে প্রয়াসী। ... প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বক্ত ব্যাপিয়ে এই সৌ্রাতৃত্ত্ব স্থাপন তাহাও ইসলামের উদার শিক্ষার প্রকৃষ্ট অবদান।

আজ यদি জগতের নোক সেই বিশ্ববন্ধু বিশ্বনবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সংসার পথে বিচরণ করিতে পারে, সেই পূর্ণ কীর্তির চরিত্র কথা যদি সর্বত্র প্রচারিত হয় তাহা হইলে আইন কানুনের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য হাজার হাজার প্রহরী নিযুক্ত করিবার কোন আবশ্যকতা থাকে না। তাহা হইলে হিংসা, দ্বেষ, কনক, বিষাদ ধরা পৃষ্ট হইতে মুছিয়া যায়। বে ধর্ম শে উদাহরণ সেই মহামানব এই পৃথ্থিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, আমাদের দেশবাসী यদি সেই ধর্মের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষকে ভালবাসিতে পারে, यদি তাঁহার উদাহরণে আপনার চরিত্রকে গঠিত করিতে পার্রে, यদি সে ভাবোচ্মাসে চালিত হয়, তাহারই সুশীতল ছায়ায় বসে শান্তির ধারা প্রবাহিত করিতে পারে, তাহা হইলে এই্ ভারতের স্বাধীনতার পথে কে অন্তরায় হতে পারে? তাহা হইলে কখনও অশান্তির উদয় হয় না।"

ভারতবর্ষের ব্রাক্ম ধর্ম্রর অন্যতম নেতা আচার্য কেশবচন্দ্র হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্বঙ্ধে বলেন, "তিনি তেজপূর্ণ সক্ধিবন্ধন বিমুখ একেশ্বর রাজের প্রতিপোষক এবং পৌত্তলিকতার স্থির প্রততজ্ঞ চির শত্রু। তাঁহার মত পুত্তলিকাভ্গকারী আর কেউ-ই ছিলেন না। দ্বিতীয় ব্যাক্তিকে তিনি ঈপ্বরের

সিংহাসন শ্পর্শ কর্রিত়েও দেন নাই। তथাপিও তিনি প্রেরিত পুরুুষদের সধ্যান করিতেন $;$ তিनि তাঁহাদর পূজা নিষেধ করিলেে । তাঁাদাদের কোন মধ্যবর্ড়িতা বা অবতারত্ত্ব সश্য কর্রিলেন না। কিंন্তু অপর নবী ও প্রেরিত পুরুষকে. বিশ্বাস করিতে তিনিই প্রবর্তিত করিলেন। তিনি ঈশ্বরের বিরোষীগণের বিরুক্ধে , ঘোরতর প্রতিকৃল ভাব প্রচলিত করে ছিলেন। তিনি ঈষ্বরের প্রতি ঈদ অনুগত এযং বিপ্ধাসী ছিলেন যে, কোন প্রকারের অবিশ্বাস় বা কোন শ্রেণীর অবিপ্ধাসীকে ঊৎসাহদানের ভাবও তিনি সম্য করিতে পারিতেন না।

তিনি আরও বলেন, "যখন কোন অবিশ্বাস্ী স্বর্গের ঈশ্বরের সহিত সং্ণাম করে তাঁহার অবমাননা করে, তাঁহার সিংহাসন বিপর্যস্ত এবং তাঁহার পৃথিবীঁ্থু রাজ্য ধ্মংস করিতে যত্প করে, ঈশ্বরের প্রত্যেক যথার্থ সৈনিক ঈশ্বরের পবিত্র জয় পতাকা হস্তে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর ইইবে এবং দয়া না করিয়া অবিষ্ধাস ঊপহাস বিমর্দিত হইবে-।"
... "ভারতের ব্রহ্ষবাদীগণ যেন নিরন্তর ঈশ্ষরের এই প্রেরিত পুরুষের সম্মান করিতে পারেন এবং তিনি স্বর্গ ইইতে বিষ্ধ্ধ একেশ্বররাদের সংবাদ আনয়ন
 ১২৭-১২৯)

বিখ্যাত পরিব্রাজক চন্দ্রশেখর্র সেন (বার-এট-ল) লিখেছেন, "কেবলন্লাত্র ষোল বছররের বালক হযরত আলী (রা.)কে ও বিবি খাদিজা (রা.)কে সাথী করিয়া यিনি সংসারে সনাতন ধর্ম প্রচার করিতে সাহসী ও প্রবৃত্ত হন এবং সেই প্রচারের ফলে সহস্রাধিক বর্ষ পৃথিবীর অর্ধ্ধে স্থানব্যাপী এই ধর্ম চলিত্তেছে। তিনি ও তাঁহার সেই ধর্ম যে বিধাতার প্রেরিত তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই।" (ডূপ্রদক্ষিণ ৫২৫ পৃ:)

শ্রী মানবেেন্দ্রনাথ র্রায় বলেন, Lerning From The Musilim, Europe became the leader of Modern civilization. (Historical Role of Islam.)

অর্থাৎ- মুসলিম শিক্ষার প্রভাবেই ইউরোপ জগৎ আধুনিক সড্যতার নেতা হতে পেরেহে।
 গণতন্ত্রমূলক ধ্ম। প্রশান্ত মহাসাগর ইইতে আরন্ত করিয়া আটলান্টিক
 ইসলাম পার্থিব উন্নতির চরম উৎকর্ষ নাভ করিয়াছছ।"

ডষ্টর তেজ্জ বাহাদুর্র সাপ্র বলেন- "হিন্দুদিগকে রক্মা করিবার একমাত্র

 প্রায়শ্চিত্তের জন্যই বিধাতা মুসলমানকে শাস্তার্রে এদেশে পাঠাইয়া ছিলেন।"

৩হা নানক বজেন- "বেদ ও পুরাণের যুগ চলে গেছে; এখন দুনিয়াকে भকিচাসিত কর্রার্র জন্য কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ।... মানুষ যে অবিরত অস্থির এय২ নর্রকে যায় তার একমাত্র কারণ এই যে, ইসলামের নবীর প্রতি তার কোন শ্রক্ষা নেই।"

ভারতের পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহেরু বলেন- হযরত মুহাম্মদ-এর প্রচার্রিচ ধর্ম, এর সততা, সরলতা, ন্যায়, নিষ্ঠা এবং এর বৈপ্পবিক গণতাশ্রিক ব্যবস্থা, সমতা ও ন্যায়নীতি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের ল্লাকদের অনুপ্রাণিত করে। কারণ ঔ সমস্তু রাজ্যের জনসাধারণ দীর্घদিন যাবৎ এক দিকে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নিপীড়িত, শোষিত ও নির্যাতিত इচ্ছিল; অপরদিকে ধ্মীয় ব্যাপারে নির্যাত্তি-নিষ্পেষিত হচ্ছিল পোপদের হাতত।"... তাদের কাছে এ (ইসলাম বা মুহাম্মদের নীতি) নতুন ব্যবস্থা ছিল মুক্তির দিশারী।"

ग্রী মহায্মা গাক্ধী বলেন- "প্রতীচ্য যখন অক্ধকারে নিমজ্জিত, প্রাচ্যের আকাশে তখন উদিত হল এক উজ্জ্ল নক্ষত্র এবং আর্ড পৃথিবীকে তা দিল আরও স্বস্তি। ইসলাম একটি মিথ্যা ধর্ম নয়। শ্রদ্ধার সজ্গে হিন্দুরা তা অধ্যয়ন করুক তাহলে আমার মতই ঢারা একে ভাল বাসবে।"

হযরত মুহাম্মদ (সা.) দিনে এবং বিশ্শষ করে গত্ভার রাত্রে সালাত বা নামাय, যেকের (আল্মাহর স্মরণ) প্রভৃতি গভীর উপাসনায় নিজের এবং তাঁর ভক্তদের আধ্যাষ্মিক কমতা বৃদ্ধি পেত। রাত্রির সঞ্চিত এই শক্তি দিনের বেলায় প্রয়োগ করতেন আরবের হিংস্র একঞুঁয়ে মানুষদের প্রতি। ঢার ফলে তীব্র বিরোধিতা ও লড়াই ও্রু হতো। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাতে ভীত হতেন না; বরং কোরআনের আদর্শে そৈর্यশীল হয়ে তাদের অত্যাচার সহ্য করতেন এবং সঙ্গীদের সহ্য করতে বাধ্য করতেন।

কিন্তু ফজর (প্রাভাতিক), জোহর (দ্বিপ্রাহরিক) এবং আসর (অপরাহ্নিক) এই ত্রিকনের উপাসনা জোটবদ্ধভবে কোথাও প্রকাশ্যে কোথাও বা গোপনে চালিয়ে যেতে লাগলেন; তাছাড়া মাগরিব (সূর্যাস্তের পর) এবং এশা এই দ্বিকালের উপাসনাও জোট বেঁধে করত্তন। আধ্যাখ্মিক উন্নতির এটাই ছিম তাঁদের প্রাথমিক কোর্স। তারপর র্রাত্রির অন্ধকারে প্রত্যেট্ক যথাসাষ্য শক্তি সঞ্চয় করতেন ‘তাহাজ্জুদ’ (ব্রাত্রি জাগরণ) সাধনা দ্বারা। তদুপরি তাঁরা প্রত্যেকেই অমন মৃর্তিতে থাকতেন যंদ্মারা এক পলকেই চেনা যেত এরা মুসলমান বা হযরত (সা.)-এর দলের লোক; তাঁদের পরিষানে बাকত্তো টিনা জামা, লুभ্গি-পাজামা, মাथায় থাকত টুপি, তার উপরে অনেকের শিরোপর্রি শোভা পেত শিরঞ্ত্রাণ; গ্রাঠ বয়ক্কদের দাড়ি ছিল বড় কিন্তু প্রত্যেকের গৌঁ ছিল কাটা বা ছাঁটা। এই হল মোতামুটি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ভেত্তর ও বাহিরের চিত্র।

बসঅ্ত উর্ম্মো, আমাদের্য তথা সারা বিণ্ধের মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.): खানতেন যে, অন্তরের সাথে সাথ্থ বাহিরের পরিবর্টন সষ্ষব না হলে आরবগণ মানবতার মর্যাদাদানকারীক্রজপ বিপ্ধের ইতিহাসে চিরজীবন্ত, চিরবরেণ্য

থাকতে পারে না। হयंরতের (সা.) এই ধারণার বাত্তব প্রতিচ্ছবি দেখ্থঘি তখনই, যখন আরবরা ছিল তাঁর মতাদর্শ্শে অনুসারী ও অনুগামী। কিস্জু ক্রমম ক্রদম ধর্মের ওপর অবহেলা, শৈথিল্য, ভজ্গামি ও ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটশ। হ্রদয় বিকৃত হল, চেহারাও পরিবর্তিত হল; তরু হল পুনরায় ধরনীয় রञমঞ্চ নৈতিক ও আধ্যায্মিক পতনে জঘন্যতম দৃশ্যাবর্তন। তাই আজ আমরাও यमि এহেন সংকটময় মুহ্রর্তে সেই মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে পারি তবে অদূর ভবিষ্যতে হুত মর্যাদাকে পুনরুদ্ধার করে বিশ্বের ইতিহাসে সম্মানের উচ্চাসনে উপবিষ্ট হতে আমাদের বেগ পেতে হবে না।

বিশ্ব মুসলিম্রের ভাব্রত প্রেমের্থ কার্রণ
ভারতবর্ষ ইসলাম্মে ইতিহাসে এক অতীব ুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকারী দেশ। কারণ সারা বিশ্বের আদি মানব ও আদি নবী হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা रয়েছিল यে মৃত্তিকা খণ্গের দ্বারা তা ছিল ‘উজ্জয়িনী’ নামক স্থান্নর মৃত্তিকা। আর সেই উজ্জয়িনী পৃথিবীর অন্য কোথাও নয় তা আমাদের ভারতের সর্বজনবিদিত স্থান উজ্জয়িনী'। আবার্র আদি পিতা আদম (আ.) কৃত ভুলের শাস্তিস্বক্রপ মহান স্রষ্টা কর্ত़ক স্বর্রপ মহান স্রষষ্টা কর্তৃক স্বর্গধাম হতে মর্তধাহ্মে যেখানে নির্বাসিত হলেন তাও ছিল এশিয়া মহাদেশ সংলগ্ন এই ভারতেরই সরণদ্বীপ বা লক্कা, বর্তমানে সিংহল। (বেটা ছিল ঐ সময়ে ভারতেরই অংশ)

এ ছাড়া বিশ্বনিয়ন্তা স্রষ্টার সৃষ্টি আর এক শ্রেণীর উপাসক আছেন, যাদের আরবীতে মালায়েকা, ফারসিতে ফেরেশতা, বাংলায় দেবদূত, ইংরেজিতে Angel বनে। সমস্ত দেবদূত্তের সর্দার মহান নেতার নাম জ্ব্রাঈল (আ.)। তিनि বিশ্বনিয়ন্তা হতে বিশ্ববক্ষে তাঁর বাগী বাহক ছিলেন। প্রত্যেক নবী या পথপ্রদর্শকের কাছেই তাঁকে আসতে হত প্রভুর অমৃত আদেশ আর উপদেশের বার্তা নিয়ে। বিপ্ব স্রস্টার এই মহান দায়িত্ব পালনার্থে হযরত জিব্রাঈল (আ.) পৃথিবীর যে স্থানে প্রথম পদ্পার্পণ করেন সসও এই আমাদের সাচের ডারচ্বর্বে, यেহেতু প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) এই ভারতেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং ‘তফসীরে জালালাইন’ আরবী গন্থে পাওয়া যায়; আদম (আ.) ভার়্ হত্তেই পৃথ্থিবীর কেন্দ্রভৃমি পবিত্র মক্কায় রওনা হয়েছিলেন।

ভারতবর্य সম্বক্ধে হ্যরত মুহমদ্মের (স.) বাণী ছিহাছ্তিত্তা হাদীসে খুব একটা পরিলক্कিত না হলেও একথা প্রমাণের অভাব নেই শে, বए হাদীস হিহাহিত্তা হাদীসের বাইরেও বিদ্যমমান। তবে এ বিষয়ে অবশাই মনে রাখতে হবে, হযরতের্র এমন কোন কথা বা কর্ম থাকতে পারে না, या কুরজান বা ছিহাহিতা হাদীসের নীতি বহির্ভূত অथবা এই দুই প্রমাণিক মাধ্যমকে মিথ্যা বা ভিত্তিহীন প্রতিপন্न করত্ত পারে।

বহ্হ প্িত তাঁদের গবেষণা $ও$ পাত্ত্যের সাক্ষীম্বর্রপ রেথে গেছ্ছেন পরিশ্রমলক্ধ অনেক জ্ঞানগর্ভ সং্প্রহিপি। ঢাই ভারতের কলকাতা, দিম্মি, आলিগড় প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তৎসংনগ্ন বহ్ লাইব্রেরি মম্থন করে কিছু

নব্যার্ট চথ্য পব্রিবেশিত হয়েছে, যার প্রাত্রা প্রমাণ হয় ভারতে ইসলাম ধর্মের স $\quad$ "র্বশীলত। অবিচ্ছেদ্য। Dr, Syed Mhmud সাহেবের লেখনীতে அ্াশ, হযর্রত আলী (র্রা.) ডথা হयরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জামাতা এবং মুস্কিম বিশ্বের খলীফা (প্রতিনিধি) ও পৃথিবীর প্রথম পুর্হুষ ছিলেন যিনি মুহাম্মদ (সা.)কে সর্বশেষ এবং শ্রেষ্ঠতম নবী বলে স্বীকার করেছিলেন; ত়িনি বলেছেন ভারত্রে কথা। যার বঙানুবাদ হল এই যে, "ভারতভূমি যেখানে হযরত আদম (আ.) স্বর্গ হতে नেমে এসেছিলেন এবং মক্কার ভূমি যা হযরত ইব্রাহীমের (আ.) দ্মারা সম্বন্ধ যুক্ত, বিশ্ব ভূমণ্ডলের এই দুই স্থানই উত্তম ভূখণ।" (তবে মক্কা, মদীনা ও জেরুজাল়েমের পরেই ভারতের স্থান)
"ভারতে অযোধ্যায় এক বিরাট ও বিখ্যাত মন্দিরের পাশে এক দীর্ঘকায় কবর আছে, যার সম্বক্ধে অতীতকাল থেকে ঘোষিত জনশ্রুতি-ঐ সমাধি হযরত শীস আলাইহিস সালামের। হযরত শীস (আ.) হযরত আদিমের (আ.) অন্যতম পুত্র, यিনি হযরত আদমের পর নবীত্দ গৌরবপ্রাপ্ত হহর্যেছিনেন। অর্থাৎ হযরত আদমের পরে দ্বিতীয় পরুম্বর হযরত শীসের বস্তি স্থানও এই ভারতেই স্থাপিত হয়েছিল। এ কারণেই সারা দুনিয়ার মুসলমান ভারততকে পয়গম্বরের দেশ বনে।"
 করেছিলেন, "বিশ্বভূমণ্ণলে সব থেকে ঔুরুত্র ব্যঞ্জক দেশ কোনটি? উত্তরে তিনি বनেছিলেন, সেই দেশ যাকে 'সরন্দীপ' (স্বর্ণদ্বীপ, লক্কা বা সিংহল) বলা হয়। যেখানে আদম (আ.) স্বর্গচ্যুত হয়ে লেমে এসেছিলেন।"

একজন ডধ্টরেটপ্রাপ্ত পণ্তিত লিখেছেন, "বিশ্বনবী হযরত মুহাষ্মদ (সা.) নিজ্রেও ভারততকে ভালবাস়তেন। তিনি একবার বলেছিলেন, ভারত থেকে আমার প্রতি স্নিগ্ধ শীতল মৃদু ছাওয়ার হিক্লোল ডেসে আসে।"১

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এ্র বর্ণনায় প্রমাণিত इয় যে, বিশ্ব স্রষ্টা মহান আল্মাহ পৃথিবীতে পাঠানোর পৃর্বে মানবজাতির সমগ্গ আয্মাকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "आমি কী তোমাদের প্রভু নই?" তথন সকলে সমন্বরে উত্তর দিয়েছিল, "নিষ্চয়ই আপনি আমাদের প্রভু।" বলাবাল্ল্য; আয্যা সমাজের এই একত্রিকরণ ও প্রশ্নোত্তর যে পবিত্র ভূমির ওপর হয়েছিল সেও আমাদের এই ভারতবর্ষ।

হযরত आদম (আ.) সুগদ্ধময় স্বর্গধাম থেকে সর্বপ্রথম ভার়তে অবতরণ কর্রেছিলেন বলেই ভারতে পেথিবীর মধ্যে সব চেয়ে তেশি পরিমাণে সুপক্ধি দ্রব্য পাওয়া যায়। যথা- মৃগনাडী, কর্পৃর, সুগক্ধি চদ্দন কাঠ, জাফরান, কেওড়া, গোলাপ প্রভৃতি।

এছাড়া হযরত আদম (অ.) স্বর্গ থেকে আসার সময় এক হাতে এনেছিনেন 'হাজ্জারোল আসোয়াদ' নামক প্রস্তর খঞটি যা অদ্যাবধি 'কাবা গৃহে সুসংরক্ষিত রক্রেV। অপর হাতে এনেছিলেন নানা স্বগীয় বৃক্ষ, তর্থলতার কিছ্হ নিদর্শন যার প্ৰফাবে ভারতের মাটিতে আম-কাঁঠালের মত বৃহৎ ও সুস্বাদু ফলের দৃষ্টান্ত সারা বিশ্ষকে চমক লাগিয়ে দেয়।

एযরত আবু হোরাইরা (রা.) হযরত (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যথন হযরত আদম (আ.)-এর অবস্থানের জন্য হযরত জ্রিব্রাঈল (আ.)কে ধরায় পাঠানো হয়েছিল তখन হযরত জিব্রাঈল (আ.) পৃথিবীতে खভাগমন করে আযানের ন্যায় চারবার আল্মাহ আকবার এবং দুবার করে 'আশহাদু আল্মা ইলাহা ইল্লাল্মাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্নাহ' ইত্যাদি বাক্যঋলো উচ্চারণ করেছিলেন। তথন হযরত আদম (আ.) মুহাম্মদের (সা.) নাম জিজ্ঞাস করেছিল্লেন যে, এই ব্যক্তিটি কে? উত্তর্ত দেওয়া হয়েছিল, ইনি আপনার সন্তানদের মধ্যে সর্বশেষ নবী। (তবরানী গ্থন্থ দ্রষ্টব্য)

এই বর্ণনা থেকে এ কথাই সৃস্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, মহান আল্মাহর শ্রেষ্ঠতৃ ঘোষণার প্রথম বাণী ও ইসলামের মূল মন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্বনিত হয়েছিল এই ভারতেরই হৃদয় মাঝে এবং পূর্বোক্ত আলোচনা হতে এ কথাও পাওয়া গেল যে, যেহেতু আল্মাহ তায়ালা সম্্ী আ丬্মাকে একত্রিত করেছিলেন সেহেতু তার মধ্যে হযরত মুহাশ্মদ (সা.)-এর আய্মাও বিদ্যমান ছিল। অতএব সারা বিপ্পের্র তथা মুসলমানদের চরম ও পরমতম নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাশ্মদ (সা.)-এর আথ্ঘিক অবতরণ এও সর্বপ্রথম এই ভারত বর্ষেই হয়েছ়িন।

এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত উখাপন করা যায় কিন্তু পুস্তকের় কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। অবশ্য উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তসমূহের দোরা এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, ভারতের সাথে মুসলিম বিশ্বের এক নিগৃঢ় আখ্ঘিক সম্পর্ক নিহিত ছিল। যার অনিবার্य কারণেই মুসলমানদের বারবার ভারতের বুকে আগমন করতে হয়েছে।

প্রকৃত ইতিহাস ও ঐতিহাসিক্রগ
পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, আর্যগণের মতই মুসলমানগণ এসেছিলেন বহির্ভারত হুে তৌহিদের (একেশ্বরবাদ) বাণী বহন করে।

আমরা আদি ইতিহাস আলোচনা করে দেখব বে, ভারতের আদি ইতিহাস বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম গ্গন্থ এবং পুথিপত্র। কিত্তু দুঃথের বিষয়, সেশুলোর অধিকাংশ সম্বধ্ধে নানাজনের নানা মত। অবশ্শ্য
 অগাহ্যের নয় অবশ্যই।

ইতিহাস আর ধর্মগ্থন্থ দুটিকে পৃথক বিষয় মনে কব্না উচিত। কারণ ধর্মের ছায়াবলষ্বনে কোন এক ধর্মাবলন্বী জাতি পরিচালিত হয় আর ইতিহাস পরিচালিত হয় মানবজাতির বুদ্ধি বিদ্যাপ্রসূত অভিজ্ঞতার্র ছায়ায়। यদি বেम, প্রাণ, রামায়ণণ, মহাডারতকে ধর্মগ্গ্ৃ বলে সর্যান প্রদর্শন কর্গা হয় তবে সেখুলোকে ইতিহাস গ্থন্থ বলে ছোট করতে অবশ্যই আপত্তি আছে। যেমন মুসলমানদের ধর্মগ্নন্ঠ কুরআন শব্রীফ। এটা স্বয়ং আল্মাহ প্রেরিত সংবিধান, তাতে ইতিহাসের ইন্ধন মিললেও কোন ক্রমেই जা খ্বমাত্র ইতিহাস নয়।

 आামাमের প্রাচী ডারূে সঠিক প্রাণবন্ত ইতিহাস বলতত তেমন কিছ্ ছিল না; बद! आমাদের उथा ভরততবাসীর চেয়ে आরববাসীগণ ইতিহাস সৃষ্টিতে শত অণে ल্রেয় বালে বিবেচিত। কারণ অরিিখ ষর্র সবকিছू লেখা বা গদ্য, পদ্য অথবা কাব্যগ্র্ম ইত্যাদি মুখ্ছ করার কার্রবার আরবে অতি জোরদার ছিন, এমনকি বাড়ির সামান্য ঘোড়ার ইতিহাস পর্যন্ত তারা লিতে রাথত। তাই ইতিহাসকে তার্গা 'ঢারিথ’ বলতেে বা আজও বলে।

आমাদের ভারতে ইতিহাস শাד্ত আাজ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ও বিষ্ববিদ্যালর্যের বিরাট বিষয় সন্দেহ নেই; কিন্g আমাদের দেশে ইতিহাস জানা পতিত বা ঐতিহসিকগণ এবং ইতিহাস বইఠলো বেশির ভাগই ইংরেজ ঐতিহিসিক আর ইংরেজি ইতিহসেরই প্রসবিত সন্তান। জাবার ইংরেজরা কিন্তু ভারতের্রও ইতিহাস জানার এবং ভারতে जा অপর্রিण्ప্ন হাতে পরিবেশনের পরিপ্রেক্ষিতে আরব ও পারস্যদ্দর লেথা মূল ইতিহালের পাঠাদ্ধার করে বহ বষ্ঠ ও পরিশ্রম श্থীকার করে আরবী, ফারসি ও উর্দু ভাষা শিঝে অধ্যবসায়ের পরিচ়্ দিত্যেছে।

आজ মনে রাথতে হবে बে, ভারতের মূল ইতিহাস যাঁদের অক্নান্ত পরিশ্রণ্ম जামরা জানতে পেরেছি তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন মুসলমন। কিন্ুু আফসসোস आর দूঃধvর বিষয়, आমরা অনেকেই ঢাঁদের নাম পর্য়্ত জানি না। সাধার্ণ মানুম্রের কथा यদি ছেড়েই দেওয়া যায় ত্রু বলব, आজ आমরা याারা কেবল ইতিহাসকেই মাধ্যম করে জীবনের উন্নতির পথ বেছে নিত্যেছি তাঁারাই বা কয়জন णাঁদের जতুলनीয় অবদান্নে কथा জাनि। ঢাই পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য কতিপয় যুসলিম বিশ্বের স্বনামধन্য ঐতিহাসিকের নাম উপ্পেখ করা গেল। জসং্খ্য ঐতিহাসিকের মধ্যে জनाব জাन-বিক্পनी, জनाय ইবনে भालদून, জनाय ইयतन
 मिनराबूल्मिन मित्राब, अनाय भूशीউफौन, बनाय घूহाषम घूद्री, खनाय










অস্পষ্টভাবে অথবা টীকায় ঐসব ইতিহাস বা ঐতিহাসিকের নাম এমনভাবে জানানো হয়েছে, যা অন্তরে বিশেষভাবে দাগ কাটতে পারে না।. অথচ মুসলমান ঐতিহাসিকদের ইতিহাস বিশ্বের প্রাজ্ঞমণ্জীীকে বিম্ময়ে হত্তবাক করেরে দেয় এবং এ গ্থচ্থগুলো পৃথিবীর যেকোন ইতিহাসের সছ্গে তুলনামূলকভাবে খধূমাত্র শীর্ষস্ছানীয় নয় বরং পিতৃস্থানীয়। এক কथায়, এই সমস্ত ইতিহাস বা ঐতিহাসিকরাই জগতের ইতিহাসের জনাদাতা। উদাহরণস্বর্রপ মুসলিম জ্ঞান ভাधার ইত্তে সামান্য কয়টি মহা মনীষীর রচিত ইতিহাসের নাম উল্লেথ করা হন।

তারিখি সিধ্ধু (তারিথি মাসুমি) নামে বিথ্যাত ইতিহাসটি ১৬০০ খৃট্টাব্দে ঐতিহাসিক জনাব মীর মুহাম্মদ মাসুম কর্তৃক লিখিত। ভারতে আরবীয় অভিযান হতে মুহাপ্মদ বিন কাসিমের মৃত্যু পর্যন্ত সঠিক তথ্য্য সষ্টার সম্ধলিত এটি এক মহামূল্যবান গ্রন্থ।

চাচানামা - চাচানামা এক অত্যন্ত অভিজাত শ্রেণীর ইতিহাস। এটি লিখ্ছেছন জনাব মুহাম্মদ আলি বিন বকর। সিন্দু দেশে আরব জাতির বিজয় কাহিনীই হল-এর বিষয়বস্থু, গ্থন্থখানিকে ऊরুত্রপ্পূর্ণ স্থানের নাম ও ঘটনাবলি বিশদভাবে বর্ণিত আছে। তাছাড়া এটি সেই সময়কার সিন্দু দেশ তথা ভারতবর্ষ্ষে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐতিহাসিক তথ্যের "ও নির্ভরযোগ্য সংবাদদাতা। বইটি ফারসি ভাষায় লিথিত।

কিতাবুল ইয়ামিনি- অ্থন্থট ঐত্রতহাসিক জনাব উৎবীর রচনা। বইটির মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্থের সাথে সাথে সাহিত্য সৃজনতারও বন্যা বয়ে গেছে পর্যাণ্ত পরিমাণে।

তার্রিधि মাসুদী- ইতিহাসটি লিখেছেন জনাব আবুল ফজল মুহাষ্মদ বিন হাসেন आল বাইহাকী। উচ্চমানের এই ইতিহাসটি নানা ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপ্রূর্ণ।

বিশেষ করে সুলতান মামুদ সমক্ধে সঠিক আলোচনায় অার্ ब্কাশনায় ইতিহাসটি প্রশংসার দাবিদার।
 यইট্তিতে বলবনের রাজত্বকান হতে यিস্রোজ তুঘनকের সময় পর্য় đত্রিহাসিক
 निर्डরযোগ্য উপাদান এই পুষ্ঠকখাनि। ১৩৫৯ থ্রিটা্ে এট্ট রচ্তি। কनिকাতা এশিয়াট্কিক সোসাইটি কর্তৃক গ্রন্ছथানি প্রুনরায় ছাপা হর্যোছ।




তান্রিষুष্গ হিন্দ (তাহকিকে হিন্দ)-সুবিথ্যাত ইতিহাসটি প্রখ্যাত পর্যটক ও


পর্রে এর ফার্রসিতে অনুবাদ কর্রা হয়। গ্গ্থখানির ইংত্রেজি অনুবাদও করা হয়


 উপাধিত্তে ভূষিত করেছেন।

তা-জ్থ্পাসিন্র- বিथ্যাত ইতিহাসणি্র রচয়িত। ঐতিহাসিক জनाব হাসান




 মূ-্যবান এই অষৃট্টি ইংরেজি অনুবাদ করেন মিঃ র্রোরটি। মুসলমান রাজা বাদশাহদের জানঢত এটি অত্তন্ত প্রয়াজননীয় গ্র্থ।

শাজ্জনুন ফত্তোয়া- ইতিহাসটি ‘ভারতের তোতা পাখি’ উপাখিপ্রাধ্ত
 সুन्দর পুস্তক। आমাদের পর্রবর্তী দেশীয় ঐতিহাসিক এ.এল.শ্রী বাচ্ত্ব মহাশয় লেখকের शুব প্রশংসা করেছেন। মিথার মিশ্রণ নেই বলেই ভাল ইতিহাসের কোঠায়এর' এত বড় মর্यাদা। অধ্যাপক হাবিব সাহেব ইংরেজিতে এর অনুবাদ করেছেন।

ফতোয়া উস সানাত্তিন- ইতিহাসটির লেখক জনাব খাজা আবু মালিক ইমামী। বইটি শিক্কিত সমাজ্ খুবই সমাদৃত।

কिणবুব্র द্রাহनাব- এই বি্যাত ইতিহাসটি ভ্রমণ কাহিনী সংবলিত সুন্দর সৃষ্চি। এটি রচচনা করেছেন জনাব ইবনে বতুতা।

बব্বির্থে মুবার্কক শাফী- এর লেখক ছিলেন জনাব ইয়াহিয়া বিন आহমেদ।

 মা凶জান এ জাকপান-এর লেখক হলেন निয়ামতুপ্মাহ।






 नाया' 'घসनडो', জनाব आাবদून বাকী সাহেব লिशिত 'মাসির-ই র্হহিমী; জनाय

এনায়েত थाँ निशिত ‘শাহজাহান नाমা' জনাব দারাশেকো লिशिত 'সফিন্নাৎ আল आউলিয়া' ও ইকবালনামা-ই-জহাগিরী’ প্রমুথ জাগপ্রিষ্যাত ইতিহাস ও ঐতিহাসিকের নাম বিশেষ উল্লেথবোগ্য। বनाবাহল্য, মুসলমান জাতির র্রক্কে রক্তে ইতিহাস লেখা, পড়া তথা ইতিহাসে সর্বপ্রকার আকর্ষণ यেন স্বাভাবিক হর্রে পড়েছে। जবশ্য বর্তমানে ই?রেজদের বিষ খাওয়া হিন্দু ও মুসলমান জাতির কथা प্বত্ত্র ।

আজ ভারতীয় হিন্দু ঐতিহাসিকদের নাম লিথলেও অনেককেলো নামই সগর্বে
 প্রসাদ, শ্রীপ্রভাত বাবু, শ্রী কিরণ বাবু, শ্রী হিরেন বাবু, শ্রী চন্দ্রশেখর বাবू, গ্রী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অক্ষ্য কুমার বাব, শ্রী নৃপেন্দচন্দ্র বাৰু, শ্রী অশোক মেহण বারু, শ্রী সখারাম বামু, শ্রী গন্নে বাবু, শ্রী ডাঃ কালিদাসনাथ বাবু, प्रী হেমেন্দ্র কুমার বাবু, শ্রী কিরণ চৌ্যুরী, শ্রী বিনয় ঘোষ প্রমুখ ঐতিহাসিকদের নাম বিশেষ প্রশংংার দাবিদার।
 নামই আজ ইতিহাসের পাতায় যথেষ্য নয় বরং এমন অসংथ্য সুসলমান ঐতিহাসিকের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে, যা আজকের্ন आরুনিক শিফ্ষিত-শিষ্ষিতাদের বিশ্মর্যের উদ্রেক না করে পারে না।

মোটকথা আধুনিক শিষ্ষিতদের মধ্যেও মুসনমান ঐতিহাসিকগণ সৃখ্যায় নগণ্য নন মাটেই। দৃষ্ঠান্তস্বর্রপ জনাব খোদাবথ্শ সাহেব এম এ বি সি আiই, বিএল; ব্যারিষ্টার সাनাহ উদ্দিন সাহেব, জনাব মা৩লানা आকক্রাস খঁँ সাছেব
 গেছেন। তাছাড়া ‘มুসলিম বিক্রস’ ‘বাংলায় মুসলিম রাজত্’’’ ইতিহাস বই দूটি লিঢেছেন ছগলি জেলার শ্রী রামপুরের জনাবা নূর্তন্নেসা খাডূন। ‘পাব্রস্য «তিভা’ लिฟ্থেেন জনাব ব্রকত উল্মাহ সাহেব এম এ বি এন, বি সি এস, 'Musalmon Culture' निখেছেন জনাব শহীদ সোহাও্যার্দী সাহেব এমএ। Islam and the modern world' बयe Short cultural History of the Arabs' ইতিহাস দूढि लिচ্ষেেন জनाব কে
 Heritage', जম এন রায়ের 'Historical Rule of Islam'-এর

 danism-and Historica surlvey' ঞ্ছের ঐढিহাসিক পর্यালোচনা বাংলায় নিথোেন জনাব মচিউর রহমান সাহেব, জনাব মোঃ ইসহাক রম এ

 'भাক ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাস'। প্রিই্টান ফিলিপ, কে, হিশি সাহেবের
'The Arabs, A short History'r বभানুবাদ ‘আরব জাতির ইতিহাস’ লিথেছেন প্রিপ্সিপাল জনাব ইব্রাহিম সাহেব এম এ বি,এল। এছাড়া আরও অনেক ইতিহাস বই তিনি লিখেছেন, যেমন A needets from Islam; 'আনোয়ার পাশা 'কামাল পাশা' প্রমুখ। 'A brief survey of Muslim rule in lndia' পুস্তকখানি লিথেছেন জনাব মোহাঃ মোহর আলি এম এ। ‘ইসলাম ও আধুনিক জগত’ এবং ‘An Introduction to the History of Muslim culture' পুস্তক দুটি লিখেছেন জনাব মোহাঃ মিজানুর্র র্রহান সাহেব এমএ। জনাব মোঃ ওলিউল্মাহ সাহেব লিখেছেন, 'সেকাল ও একাল'। জনাব কাজী ইমদাদুল इক বি এ বি টি লিখেছেন ‘ঐতিহাসিক গ্রচ্ঠমামা। জি এইচ রহমান এম এ লিখেছেন তিন খানি অতি মূল্যবান ইতিহাস বই 'Out lines of History of Islam', History of Indo Pakistan' FmÄ ÈOut lines of Modern Europe'। জনাব মুহঃ আবদুর রহিম সাহেব এম এ লিখেছেন ‘আরব জাতির ইতিহাস’। জনাব সিরাজ সাহেব লিথেছেন ‘মুসলিম সভ্যতা; 'ছুরহ্ক ত্রমণ', 'মহানগরী কর্ডোভা প্রডৃতি ইতিহাস। মজিবুর খাঁ এবং আহসানুঞ্মাহ খান বাহাদুর লিথেছেন ‘আমাদের ইতিহাস’। জাস্টিস জনাব সৈয়দ আমীর আলি লিছেছেন 'History of the Saracenes', আবার এটাকে 'আরব জাতির ইতিহাস নাম দিয়ে বাংলায় প্রকাশ করেন জনাব রিয়াজুদ্দিন সাহেব। তদানীঞ্তন ক্কুল ইনস্পেষ্টে জনাব আবদুল করিম সাহের লিখেছেন "ভারতে মুসন্মমান রাজত্রের ইতিবৃত্ত"। নোয়াখানীর জনাব ডষ্ঠর আবদুল কাদের সাহেব লিছেছেন 'সুলতান মাহমুদ', তারপর লিখেছেন ‘বাবর’, 'হায়দার আলি’ ও টিপ্পু সুল্ণতান'। তাছাড়া আরও কয়টি ইতিহাস তিনি লিখেছিলেন, যা মুসলিম প্রতিভার জীবত সাক্ষীস্বক্রপ চির উজ্জ্, হয়ে আাছে। যেমন 'তুরক্কের ইতিহাস' ‘স্পেনের ইতিহাস’, ক্রুসেডের ইতিহাস’, ‘সালাহউদ্দিন; 'মুর সভ্যতা’, 'কামাল পাশা’ ও 'মूসলিম কীর্তি' ইত্যাদি। এছাড়া আরও অনেক ইতিহাস ডষ্টের সাহেবের অক্ষয় কীর্ডির পরিচায়কর্ধপে বেঁচে থাকলেও প্রকৃষ্ট প্রমাণের অভাবে তা এখানে উল্লেখ করা গেেন না। খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার কালিগঞ্জ থানার নলতা গ্রামের থান বাহাদূর জনাব আহসান উদ্মাহ এম এ অবিভক্ত বঙ্গে শিক্ষা বিভাগের ডিরেঠ্ঠর জেনারেল ছিলেন। তিনি লিখে গেছেন 'মুসলিম জগতের ইতিহাস’ এবং ‘ইসলামের ইতিবৃত্ত’।

এছাড়া আরও বए মুসলমান ঐতিशাসিকদের লেখা ইতিহাস আজও বেঁচে आছে, या মूসলিম বিপ্পের অবিশ্মরণীয় কীর্তিন বাহক। व্যেন হুগলী জেনার বাগনান্রে ডাঃ সৈয়দ আবুল হোসেন সাহেব, খুলনার কাজী জকরাম হোসেন ইত্যাদি বহু ইতিহাস রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। বর্ধমান জেলার জনাব आবুল হায়াত সাহেবের ইংরেজি ইতিহাসটিও চিত্তাকর্ষক বই সন্দেহ নেই। তাহাড়া বর্ধমান জেলার জনাব গোলাম রব্বানী সাহেব, কাটোয়ার জনাব এম, आঃ রशমান সাহেব, বর্ধমানের ওয়ারী গ্রাম্রে আবদুল মওদুদ সাহেব এম এ প্রডৃতি ইংররজি শিক্ষিত ব্যক্তিরাও ইতিহাসে কম বেশি ছাপ রেথে গেছেন। কিন্থু মাঋখানে কিসের যেন হতাশা; কিসের যেন অমনোযোগ অবহেনা, কিসের যেন অবশ অলস निদ্রা। লেথদ̆র লেখनীসমুদ্রে পড়ল ভাঁট। প্রবাহিত হল অমনোব্যোগিতার স্রোতধারা। আবার এক সময় আচম্বিতে প্রবন জোয়ারেরে ন্যায় দুকৃল প্রাবিত কর্রে অলস ঘুমে অচেতন লেখকদের চেতনার সপ্চার করতে অমনোযোগিতার যবনিকা টানতে তথা ইনকেলাব आনতে ধূমকেতুর্র মত আত্যপ্রকাশ করল ‘প্তস্তক সম্রাটের মত আরও কিছ্দ জাতীয় ইতিহাস। তবে উপরের পুত্তক-পুস্তিকা ও গ্থহ্থাদির দ্রারা একথা সহজেই টপনক্কি করা যায় বে, প্রতিতি শিক্ষিত মানুষেরই অধিকাংশ লেখা আরব, ইসলাম ও মুসলমান কীী্তি কনাপকে কেন্দ্র করে। কিত্ুু কেন? এর অন্যতম প্রধান কারণ, শিশিত মুসলমানণণ বুঝত্তে পেরেহিলেন বে, ইংরেজের বিষবৃক্ষ ফলে-ফুলে মজবুত হর্যে ভারত্রেন মাট্তে শিকড় গেড়েছে। হিন্দু ড্রাতা মহোদয়গণ দিন দিন যেন বুঝচে শিখছেন বে, মুসলমান বিদেশী আর তারা হিন্দুদের শত্র। অতএব শজ্র্র বীরত়ু, বড়ত্ব, ল্রিষ্ঠ্ৰ ও কৃতিত্রে বিকৃত বা চাপা দেওয়া স্বাভাবিক অথচ এই বিষাত প্রতিকূল আবহাও়্াকে অনুকৃলে পরিণত করাও প্রতিবেশী মুসলমানদের শক্তিন বাইরে। সুতরাং দিতীয় পথই তাঁরা বেছে নিলেন; নিজ্রেদের ঐতিহ্য ইতিহাসকে সঠিকডাবে বাঁচাতে নিজেরাই কলম ধরেহিলেন শক্ত আঙ্ূেে। একণে
 চিना কর্যা यাক।
 পরিবর্তন বা বিকার আজ পর্यত সংघটিত হয় নাই। বেদ মষ্রখ্েো দীর্घকাन

 কিন্ু বেশির ভাগ পজ্তিত গবেষণান্তে সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করেছেন बে, আসল বেদের अস্তিত্দ আমাদের দেশে নেই বরং ব্যৌুহ বেখানে আছে তা বাড়তে বাড়তে মূল বিষয়ীন্থুর মধ্যে বড় রকম্রে ব্যবধানেন্র সৃষ্টি হয়েছে।
 Wथ্খেদ্দে ভাষ্যকার পজ্তিত শ্রী মহেন্দ্র চন্দ্র রায় তত্ত্রনিধি বিদ্যাবিন্নাদ মহাশ্য়ের ভাষ্য হত কিদ্ধ অংশ তুলে ধরা হন－＂এতদৃশ মৃল্যবান ব্রেদর আজ কেন এত অШ্ল প্রচার এক্মু প্রনিধান করিলেই বোধগম্য হইবে। কুরুক্ষের্রের মহা সমরে ভার্রত মহ শ্মাশানে পরিণত হইয়াছিল। মহা যুদ্ধের সহিত আর্য গৌরব রবি（বেদ বा ধर्ग গ্ৃণ্লো）বে চিরতরে অস্তাচলে গমন করিয়াছিল সে বিষয়ে বোধ হয়
 পরাজ্নান্ত মগধের রাজ বংশীয় মহানন্দীসুত，সय্রাট চন্দ্রণণ্তের রাজ্যাভিষ্ষেক इইঢেই आর্य রাজ্য বিলোপ ইইয়া ক্ষি্রিয় ধর্ম ভারত ইইতে অন্তর্হিত ইইয়াছে।＂ রায় মহাশয় आরও नিত্থছেন，‘পরবর্তীক্মালে বজ্গে তাত্তিক ধর্ম প্রচারের পৃষ্টপোমক মহারাজাধিনাজ বল্পাল সেনের নিভ্যোজিত আগমোক্ত শাד্র্র বাণী কলিতে বৈদিক মভ্র্রশ্তি লোপ পাইয়াছে，বেদ মন্ত্র কার্यকনী নহে；‘যাগযজ্ঞ নিফল’ ইত্যাদি প্রবচনে বেদের আলোচনা একেবারে রহিত হইয়া গেল। স্বফর্শ নিরত নিষ্ঠাবান
 সংগগাপনে রক্ষা করিয়াছিলেন जাও ज্ञীক，রোমান，পারসিক，তুরান，आख্গান
 इইয়াছিল বनিনেও অতুক্তি হয় नা।＂

বেদের মধ্যে ঋণ্ধৌ সর্বাপেশ্শ অধিক নির্ভরযোগ্য। কিন্তু দুণথের বিষয়， এর আসল রচষ়্িতা কে বা কারা তা মানুষের কাছে নানা পরশ্পরবিরোধী মন্তব্যের ঘুরপাক আজও অবধি অঞ্ঞাত থেবক পেছে। বেমন－

ক।＂হহ হরি！आমরা তোমার উর্দেশে নতুন ন্ঠোত্র রচন্না করিয়াছি।＂ （১০ম－১৬／々১）
v।＂হে ইন্দ্র！जোমার स्रूতির জন্য গৌতম বংশীয় কবিণণ মন্ত্র র্নচা কর্রিয়াছিল।（১／৯／৬৩）

গ।＂গৌতম অই নতুন বেদমন্ত রচনা করিয়াছছন ।＂（১ম，৩৩／৬২）
ঘ।＂下ে ইন্দ্র！তুমি আমাদের রচিত নতুন উধাথে（মত্রে）সত্তুষ্ট হলে，আম－ দিগক্ক ক্লা কর্রে।＂＇（১ম－১০／১৩০）


1।＂হে ইল্র！বিমদ বহশীয়＊ষিণণ ঢোমার উর্দেশে এই বেদমন্ত রচনা बत्रिशाए्巨न।＂（৭／৯／२२）

ज।＂cে ইन्র্র！কি পৃর্বাকালীन প্রাঢীন ঋষিণণ কি একালের ঋষিণণ সেই

 হতাশায় বেদনায় ভারা|্রান্ত হয়ে উঠ্ঠ এবং ঋধ্ধেরের স্বজ্প ও প্রকৃতি আমাদের সামনে পরিষার ও পরিক্ষুট হয়ে যায়। ऊy তাই নয়, A Spirations from a fresh world, by Shakuntala Rao Shastri (P. P. 1-2) হতে পাওয়া যায়-"ইহাতে কোন সন্দেহ নাই বে, বেদের মম্রণলো বহুদিন যাবৎ ভারতে বসতি স্থপপনকারী আর্যদের মধ্যে ইতস্তুত বিক্ষিপ্তাবে ছিল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোক এই মত্তঞুনো রচনা করেছেন এবং তাঁদের বং্পধর ও শিষ্যগণ উহা সং্রক্ষণ করিয়াছেন। যখন মत্রণলোর সন্গে সঠিক পরিচয় করে আসিয়াছে, এমনই এক অঞ্ধভক্তির যুগে উহাকে ঐ্রশী বাণী বনে পহণের প্রবণতার উৎপত্তি ইইয়া থাকিবে।

এইসব যুক্তিতর্ক ছাড়াও স্বয়ং বেদের মন্ত্রণলিই মানুব্রের ঘারা রচিত হওয়ার প্রমাণ বহ্ন করততছে। বহু মন্ত্র রচনাকারী তাঁর নাম মন্ত্রের সহিত যোগ করে দিয়েছেন। মন্ত্র রচনাকারী ঋষিণণেের ত্বগতোক্তি হইতেছে-আমরা বহু পরিশ্রণ্রে


সর্বাধিক নির্ড্রব্যো্য "ねণ্মেদেব প্রথম মণুলে (১ম-৩৪/১১) দেবতাগণণর स్రুতিতে দেবগণের সংথ্যা মাত্র তেত্রিশটি দেখা যায়, কিষ্ুু দশম মণলে (১০-৫) ৬) সেই সংখ্যা বর্ধিত হয়ে ৩ হাজার ৩০৯ জনে পর্রিণত হয়েছ৷।

অতএব নীতি অনুসারে মানুম্বের রচিত একটিই ইতিহালে এবাংশের একই বক্ত্য অন্যাংশে বিপরীতে র্রপধারণ করলে তাকে यদি ইতিহাস বলে গ্রহণ না করা यায়, তবে নিঃসন্দেহে এই প্রকার অন্থের বিচার ধর্মগ্র্ৃ<্রপে অনাবশ্যক হলেও বিজ্ঞ ও বুদ্ধিজীไীদের কাছে অন্তত ইতিহাস হিসেবে এঞেো গ্রহণ করান্না यায় না মোটেই।

অনুন্রপ রামায়ণ ও মহাভারতকেও হিন্দু ধর্মের পবিত্র পুস্তক বা ঐতিহাসিক
 ঐ দুটি গ্থ্থরে ইতিহাস বলে ग্বীকার করেননি। উদাহরণস্বর্রপ বিখ্যাত ঐতিহসिিক শ্রীযুক্ত সুরের্র্রনাথ সেন এমএ পিএইচডি আারএস ডিলিট মহোদয় বলেন, "রামায় ও মহাতারত কিত্তু কাব্যের বই ইতিবৃত্ত নহহ। সত্য সত্তই রাম ও

 ইতিহাস এব: তা «ে নির্ডুল একथা ঐতিহাসিকগণ এবং বিষ্বরেণ্য হিন্দू






 ब্যেে পারে यদি ইসলাম ধর্মকে বৈদিক ধর্মের সাথে ঞেশান্নে হয় তবেই। পমাণ্বद্রপ বিবেকানদ্দ বলেছেন, "আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসনাম 4র্মद्रপ এই দুই মহান মতের সমন্য়ই বৈদাত্তিক মত্তিষ ও ইসলামী দেছ একমাত্র আশা। आমার মাতৃভূমি বেন ইসনামীয় দেহ এবং বৈদা/্তিক হুদ্য়্রপ «ই পিবিষ আদর্শ্শর বিকাশ করিয়া কল্যাণের পাথ আা্রয় হয়েন।" (দ্রষ্যা, বিবেকানব্দের বাণী ও র্নচা, ৮ম খ*)

এবার आসুন প্রকৃত ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের সষ্ব্ধে বিশ্ব মনীষীদের অমল্য্য বক্ত্ব্কে নিচ্যে কিছू কিছू আলোচনা করা যাক।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ ব্রাউন বলেছেন, "আরবীয়ানরা বিশ্বকে সর্বপ্রথম ইতিহাস লিখন শিক্ষা দেয়। তাহাদের ইতিহাস লেখার বৈশিষ্য ছিন বে, প্রকৃত ঘটনার সাথে কাল্ল ও অবস্থা সম্বক্ধে পৃর্ণ জ্ঞাত হওয়া ব্যে। যেহেতু তাহাদের ইতিহাসের মত উপযুক্ত ইতিহাস কয়েক শতাবী পর্যন্ত ইউরেোপে পর্দৃদৃট হয় नाई!"

আর একটি মূল্যবান উছৃতি খুবই উল্লেখবোগ্য বলা যেতে পারে-"অতি বাস্ত্ব ও প্রকৃত ঘটনা এই. बে, মুসলমানরাই বিপ্ধের সর্বপ্রথম ইতিহাস লেখার সূভপাত করে। ইহার পর এর্রপ তৃরিত গতিতে উন্নতি ও সমৃপ্ধি লাত করে যে, ইউরোপ অদ্যাবধি উহার সমপর্যায়ে আসতে সক্ষম হয় নাই। কারণ মুসনমানেরা ইতিহাস লিখনে অতিমাত্রায় সতর্কতা অবলষ্মন কর্রতঃ প্রকৃত ও সত্য বিষয়ব্్ৃ বিনা স্বার্থে, সত্তের অপলাপ না করিয়া বর্ণনা করিয়াহেন। কিন্ু বর্তমান ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের ইতিহাস উন্মিখিত দোষসমূহ হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই।" (কৌঃ প্রু ๆః)
R. A. Nicholson বলেন-

The sacred book offered many difficulties both to the Arabs and especially to persians and other Muslims of foreign extraction. For their right understanding of the Holy Quran, a knowledge of Arabic grammer and philosophy was assential and this involved the study of ancient pre-Islamic poems. The study of those poems entaild researches into genealogy and history, which in course of time become independent branches of learning.

অর্ধাৎ- পবিত্র এ্র (কুরআন) आরববাসীগণ এবং বিশেষ করে পারস্যবাসীগণ ও বিদেশী বংশের অন্য মুসনমানদের বহৃ অসুবিধার মধ্যে নিক্কে করেছ্হিন। পবিত্র কুর্যানের প্রকৃত তাৎপর্য বুববার জন্য आরবী ব্যাকরণ ও দর্শনে জ্ঞা नाভ অত্যাবশ্যकीয় হয়ে পড়েছিন এবং তজ্জন্য প্রাচীন পাগৈসनামিক কবিতা সকন পাঠ করতত হত। ঐ কবিতাবলি পাঠের নিমিত্ত বংশ বিবরণ ও ইতিবৃত্ত পাঠ করার প্রढ़য়াজন হত, याর ফলে কালক্রন্মে ইতিহাস বিদ্যা এক বিশেষ ও ম্বতত্ত্র শাখাতে পর্রিণত হয়েছিন।

Mr. Draper বলেন - In Whatever direction we look, we meet in vaious parsuil of peace and war, of letters and science, saracenic vestiges.

অর্থাৎ- আমরা यেদিকে দৃষ্টিপাত করি না কেন যুদ্ধ ও শাঙ্তির বিভিন্ন কার্থকলাপে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন সাধনায় आরীীয় পদচিহ্ বা নিদর্শনসমহ দেখতে পাই।

আমরা নানা মনীষীর মতবাদকে নিয়ে গবেষণা শেষে এই সিদ্ধাষ্তে উপনীত হতে বাধ্য হব बে, মুসলমান তথা आর্ববাসীরাই বিশ্পে ইতিহাসের সূঅ্রপাত কর্রেছ। এদের পৃর্বে জগতে ইত্হিস লেখার কোন সুনিয়মিত ব্যবস্থা ছিন না। বला বাহহল্য, ইসলাম গগনে এমন অসংখ্য মनীযীর आবির্ডাব ঘটেছে, याँৰ্গা দেদীপ্যমান নদ্ষর্ররাজির ন্যায় জগত্র বিভিন্ন মওলরেই প্রভা বিকিরণ করেছেন। মুসनिম জগঢে বহ্ ম্বনামথ্যাত ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের জন্ম হয়েছে যাঁদের
 ইতিহালের নাম লিপিবদ্ধ করছি।

বিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক বেলাজুবী দুখানি বৃহৎ ইতিহাস লিখে গেছেন;
 বার্রো' নামে বিখ্যাত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে কাতীবাহ একখানি বিখ্যাত

 यার মধ্যে ৯৬৯ সালের পর্যד্ত ইতিহাস বর্ণিত आহে। ইতিহাসটি কতটুকু





 ইসহাক হযরতের জীবনী রচনা করে সর্বপ্রথম ইতিহাস লেখার মারোদখাটন করেরে
 ঢাবার্রী বিষ্ব c্রেষ্ঠ ইতিহাস লেখক। তিনি ৯৩০ ত্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

 বিখ্যাए ও সুবৃহৎ ইত্হিাস অ্থথ্থানিতে বিশ্বের সৃষ্টি হতে ৯২০ থ্রিন্টাব্দ পর্য্ত্ত সময়ের ইতিহাস লিথে গেছেন। এই বার খঙ বইও ইংল্যাণ্ে ছাপা হয়েছিল। বিখ্যাত ঐতিছাসিক মাসয়দী একজন বড় ভূগোনজ্ঞ ছিলেন এবং ভূ-পর্যটকও ছিলেন। তিনটি বৃহদাকার ইতিহাস তাঁকে অমর করে রেথথছে। ১।
 তিনটি বই-ই शুব সুখ্যাতি অর্জন করেছে তন্মধ্যে ২নং বইটি পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ভাষায় অনুবাদ কর্রা হয়েছিল। ‘কামিল’ নাयক সমঞ্গ বিপ্ধের ইতিহাস (১২৩১ খৃ: পর্যত্ত) রচয়িতা ইবনুল आসীর ब্যোদশ শতাদ্দীর সুবিথ্যাত ঐতিহসিক্র্রপে খ্যাতি নাভ করেন।

প্রায় ৭৫०० জন সাशাবার (হयরত্রে অনুচরবর্গ) জীবন চর্রিত অবলম্বন্নে তিনি 'উসদूন গাবাহ' নামে এক অতিনব ইতিহাস প্রয়ন করেন। আসসওলী
 विতীয় সৃষ্টি ‘কিতাবুন खिদ-অা’ যা একটি প্রামাণ্য এবং প্রাণবন্ত ইতিহাস। ইবনে তাইমিয়া নামক স্বনাম४ন্য ও সুর্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ১২৬২ থ্রিট্টাব্দে জন্মে ১৩২৭ থ্রিট্টাব্পে পরলোক গমন করেন। তাঁর সমগ্গ জীবনে সর্বমমাট ৫৯১ থানা গ্রচ্থের প্রণেতা হিসেবে তিনি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তथা জগতের আসরে এক অক্ষ্য কীর্তি ও এব অবিশ্মরণীয় ভূমিকা রেেে গেছেন। ইবনে খানদুন নামক বিখ্য়াত স্পেনীয় ঐতিহাসিক জগতের ইতিহাসে ইতিহাস রচনায় এক নতুন প্রণানী थ্র্তন করেন। ছাঁর মত রহস্য উদघাটননকার্রী এ গडীর অথচ তীক্ক দৃষ্টিশফিসস্পন্ন ঐতিহাসিক দার্শনিক পৃথিবীন ইতিহামে বিরন। Prof. Hitti তাंबন সমাক্ধে বলেন : Ibn Khaldun was the greatest historical philosopher Islam producted and one of the
 ভूসদান' নাম্ বে ভৌগোলিক বিশ্ষরোম রচনা ক<্রেন ততে ইতিহাস পৃथিবীর


ఆमनिষाবে आন্নাদিম आলরাজি, आবুল ফার্জ, ইবনে মাসবুক, ইবনে

 কाउণ जमूप्बেই अनूव्यय ।

এই অবসরে আমাদের সাধ্র ভারতের ইতিহাসের্র অবপ্হাটা একমু পর্যবেক্ষণ করেরে দেখা যাক।

ভারত্র্ষ প্রাচীন যুগ হতেই ইতিহাসেন্র ক্ষেত্রে পিহিয়ে ছিন। অবশ্য পুথি, উপন্যাস ও ক<ব্যের কथা বলছি না। কিন্মু এই যুগে ইতিহস লেখার লেখক ডজन ডজন শरরে, পল্লীতে পাওয়া যাচ্ছ, যॉয়া কাগজে কালি দিয়ে অবিরত निখে যাচ্ছেন প্রত্দিন্দ্বিতার বাজারে। কিন্ুু আগেই বলেছি, आাবার বলছি, কাগজ্রের উপর লেখা সুন্দর হবে ৫ধু কাগজ পরিষ্কার থাকলেই নয় বয়ং মগজ পরিষ্কার थাকলে তবেই। অথচ মগজ্জে এখনও বেশির ভাগ ইংরেজের পধ্ধিল প্রভাব পরিছ্ন। তদूপরি অনেকেরই যোগ্যতার অভাবও অস্বীকার কর়া यায় না।

এবারে आসুন উপর্যুক্ত মত্তব্যের সাক্ষীী্বক্রপ সুবিথ্যাত লেখক, সাহিত্যিক, সমালোচক এবং ইতিহিসবিদ শ্রী হেমেন্দ্র কুমার রায় মহাশয়ের লেখা হতে কিছ্ম অংশ তুলে দেওয়া হোক-"ভারততবাসীরা ইতিহাস র্ননার জন্য খ্যাতি লাড কর্রেনি। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস দুর্লভ। মুসলমানরা এদেশে এসে ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করেন বটে এবং তাঁদের দেখাদেথি অল্প কর্রেকজন হিন্দুও কিছूকিছू ঐতিহাসিক রচনা রেখে গেছেন। কিস্মু সে রচনাখলি পা়ই নির্ভর্যোগ্য বলে বিবেচিত হয় ना। এদৈশে निয়মিত্ভাবে ইতিহাস রচ্নার সূबপাত কর্রেন পাচ্চাত্য লেখকরাই। यদিও সেসব হচ্ছে বিজ্জেতর লিখিত বিজিত দেশের ইতিহাস। তবু তাঁদের মধ্যে অল্পবিব্যুর পাওয়া যায় বৈভ্ঞানিক পদ্ধতি এবং প্রচূর মून्यবান তথ্য এবং একথা রनলেও ভুল বলা হবে না, বাঙালির্রা ইতিহাস র্রচনা
 भুবই নতুন লোক। তাই হেমেন্দ্র বারু পরেইই বলেছেন-"বাংনা গদ্য সাহিত্যের প্রথম শুত বক্কিমচন্দ্র ইতিহাসের দিকে বাঙাनীয় দৃি आকর্ষণ কব্রেন এবং তাঁ্র যুণেই বাঙালিরা বিশেষভাবে ইতিহাস রচনায় নিযুক্ত হন। কিত্ু আমাদের ইতিহাস রচচনায় পাথমিক প্রচেষ্ঠা উল্লেথবোগ্য হর়্েছিন বলে মনে হয্গ না।


 চক। जनেকে অজ্প বা বিनা পরিশ্রপ্ম হতে চইতেন ঐত্রিशসিক।"






 পর্यভ निষ্তুত ইতিহাস রচিত হয়নি। মাতৃতাষায় যা হয়নি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে এबजन বাঙা⿰亻介 ঐতিহাসিকের দ্মরা সেই দুকুহ কাজটি সম্পাদিত হয়েছে। স্যার यमूनাথ সর্রকার হচ্ছেন বাং্লাদেশের প্রথম ঐতিহাসিক।＂（＇यদুনাথ সরকার＇ प्रहणय）

অতএব এত আলোচ্নার পর একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে，আজ জগত্তে ইতিহাসে যত বড় বড় ইতিহাস আর ঐতিহাসিকের নামই থাকুক না কেন，মুসলমান ঐতিহাসিকরাই প্রকৃত ইতিহাসের জন্মদাতা বা দাত্রীর ভৃমিকায় চিন্র ভাম্বর হয়ে আছেন ও থাকবেন। ৩্রু তাই নয়，মুসলমানেরাই ইতিহাসের आবিষ্কারক，নিয়ামক ও স্রষ্ধাক্রপপে বিষ্ব ইতিহাসের পাতায় ব্রণীয়，ম্মরনীয় ও গ্গনীয় হয়ে থাকবেন চিরকাল একথ্া আজ একদু ত্মসাছ্ট্ন বোধ হলেও অদূর ভবিষ্যতে তা প্রকাশ্য দিবালোকের মত পরিক্শুট হয়ে যাবে অবশাই।

रिन्দू ও মুসলমান দুটি জাতির মধ্যে ভেদবুদ্ধি ও শক্তার প্রচার ও প্রসারের পরি্্রেক্ষিতে ইংরেজ এক নতুন চাল চেলেছিন। সেটি হচ্মে এই মে，＂আদালতে পার্সি ভাষার চালচলন এবং চিঠিপ্র，বই পুস্তক 3 কাব্য কবিতায় হিন্দুদের মুস－ লমানদের মত आরবী ও ফারসি ব্যবহার কর্যার পদ্ধতিটা সश করা ঠিক নয়। তোমরা উর্দু ভাयা অঞ্ধানে উর্দুর যত প্রডাবই थাক মৃতপ্রায় হিক্দি ভাষার ওপর জোর দাও，আমরা পেছনে তোমাদের সাহাযযাকারী’’ এইভাবে ভারতের বুক থেকে নিরপরাধ উর্দ ভাষাটার গলাট্চিপে তার স্থলে সংৃ্বৃত ভামার थবর্তনের জন্য আমাদের হিন্দু তাইদের নানা প্রলোতনে এবং যুক্তিতক্কে উত্ঞেজিত করা হতে मাগল। অবশ্য পরিপূর কৃতকার্যणা লাভ করনেও পরিশেশে ভাষার ক্রপ या
 মাদের মনে র্াখতে হবে বে，উর্দু ভাষা কোন বিদেশী ভামা নয়। অবশ্য আরবী， ফারসি ভাবা ভারুতের্য বাইরে হচে এসেছে কিষ্ছু উর্দ্দ জষা মূসলমান র্যাজারা
 সুবিষার জन্য নাनা ভাষার সংমিশণণ সৃষ্টি করেছিলেন। ইংরেজরা ডারতের হিন্দু
 ভার্রতের বাইরে হচে আমদানি।







ক্যারতা হ্যায়，ক্যারেগা শব্দগুলোর ‘श্যায়’，‘গা’ প্রভৃতি নেজখনো থাকবে আর দেহটি থাকবে তুদ্ধ বাংলার মানেই＂তৎসম＂ও＂তफ্টব＂ছাপ মারা সংক্কৃত শব্দ। আজ ইংরেজদের সেই স্বপ্নসাধ ফলপ্রসূ হয়েছে।

বাংলাদেশের দিকে ইংরেজরা এত খেয়াল দিয়েছিল কেন？পাঠক মনের এই স্বাভাবিক প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যেতে পারে যে，বিশ্ধনিয়ষ্তা এসেশের অধিকাংশ লোককে এত স্বাধীনচেতা，স্বতন্ত্র বিশ্বাসী，বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন বীব এবং কূটনীতিপরায়ণ এক কথায় এত বিভিন্নমুখী প্রতিভাধারীরূপে সৃষ্টি করেছেন যে，এদের চলন্ত，দূরন্ত ও ঘুটন্ত গতিকে বেদিকেই মুখ ঘুরিত্যে দেয়া হবে সেই দিকেই দুর্বার গতি নিয়ে ছুটবে। হারবে，জিতবে，মরবে，বাঁচবে পরোয়া নাই তবু ছোটা চাই। তাই দেখা গিয়েছিল ইংরেজদের অনুশাসনকালেও এই বন্廾 দেশই ছিল ভারতের প্রাণকেন্দ্র অর্থাৎ কলকাতাই ছিল ভারতের রাজধানী। অতএব এই অবিভক্ত বাংলার বিরাটসংখ্যক মুসলমান জাতিকেে দুর্বল করার চক্রান্ত ৃর্সু হয়ে গেল। সৃষ্টি হলো ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ আর তার কেন্দ্র হল শ্রীরামপুরের মিশন। ১৮০০ সালে মে মাসে শ্রীরামপুরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্ম হলো। ফোর্ট মানে দুর্গ। সত্যিই মুসলমান শক্তিকে দুর্বল করার জন্য ঐ ফোর্টে বহ সৈন্য דৈরি হতে লাগল，যাদের হাতিয়ার হবে কামান，গোলা নয়；বিষাক্ত কাল কালি আর সরকাঠি অথবা পালকের কলম।

ইংরেজ চত্রান্তকারীদের সর্দার মিঃ কেরী হলেন বাংলা আর সংষ্বৃত বিষয়ের্র প্রধান অর্থাৎ যাকে বলে Head of the department．বাকি পফেসার সাহেবদের মধ্যে ছিলেন মিঃ ওয়ার্ড，মিঃ মার্শম্যান，মিঃ বার্নস্ ডন প্রমুখ এবং ঐ সজে টাকায় কেনা কিছ্র আমাদের দেশীয় বাঙালি ভ্রাতা। মিঃ কেরী সর্বপ্রপম বাংলা ডাষায় ব্যাকরণ বই তৈরি করলেন যেটা দেখলেই বোঝা যায় যে কড়া পাকের সন্দেশ।

মিঃ কেরী সাহেবের চক্রাষ্ত প্রমাণের জন্য তাঁর এই বাংনা ব্যাকরণের্গ প্ৰণম
 পাঠক－পাঠিকাবৃন্দের টদার দৃষ্টিন্ন সামনে তুলে ধরা হলো，যা থেকেই ジँাদের্র সাম্প্রদায়িক মনোডাবের যথ্থেষ্ট পরিচয় মিলবে।
＂The language in which the classical books of the Hindoos are written is principally derived from Sanskrit．This is called pure Bengali，but multitudes of words，originally Persian or Arabic， are not constantly empoyed in common conver－ staion，which perhaps ought to be considered as enriching rather than corruption the language．＂

অর্ৰা尺 - रिम्ম সমাজ্জের উচ্চ व্রেণীর পুস্তকাদি ভে ভাষায় লেখা হত जা

 ক<োপকথনে অবির্ততভাবে বাবহার কর়া হত না, হয়তো এঔলো ভাষাকে উর্বর
 ভামাকে দূঠিত কারক।
 কারণ সেथানে কোন মুসলমান পপ্তিরা মাথা গলিয়ে সুবিষা করতে পার্রেন তবে ইংরেজ সত্যিই বাহদুর। তার্গা এই ভৃমিকা নেবার आগেই বহ বিथ্যাত লোক বহ বহর ধরে বহ শ্রম সাধনা কর্রে आরবী, ফারসি ও উর্দ শিি্েছিল, সেই সন্গ বাংলা ও সংস্কৃত। তবে शूব ডালভাবে শেখা বে তাদের হয় নাই প্রমাণ একই পরেই আসছে। তাতেই তদের বাং্লা ভাষায় অগাধ পাত্তেত্যের পরিচয় পাওয়া यাবে। তবে তারা ছিন শাসক সম্প্রদায়। बচূর্র টাকা-পয়সার বিনিম<্য় ভাড়াটে লোক অনে শে পুক্তক বে জাষার প্রয়োজন হয়েছ্ছ অনুবাh করে কাজ সমাধা করে নিয়েছছ। आসনে তো জার তাদের বাং্লা/্রীতি ছিল না অথবা বাং্লা
 গোপন কথাও তারা বলত না, өধুমাজ শাসন आর শোষণের জন্য এবং অ্রিন্টধর্ম প্রচার প্রসার্রে জন্য যতऐক্ দর্রকার ততট্মক মাত্র।

यাহোক, তের-চৌদ বছরের মধ্যেই ইংরেজরা এ ব্যাপার্র কৃতকার্यতা লাড কর্রলো। প্রমাণস্বক্রপ, প্রকেস্সর শ্রী বিনয় সরকারের লেথার আংশিক তুলে ধরছ্"পাদ্রি কেরী, মার্শম্যান প্রমুপ্েে সহায়তায় হিন্দু পত্তিতর্গ সঃক্কৃঢ মেশানো বাংনা
 जাষায় মুসলমানগণ সহসা প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ख্েে প্রায় অর্ধ
 মুসলমাन বাংना তथा ভার্ততর্ষ শাসন করিয়া आসিয়াছে তাহারা অষ্টাদশ শতাকীর মাঝামাঝি সময্যে রাজ্যচ্যু হইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া
 সমাজ জর্জন্রিত इইয়া উঠিয়াছিন। ফলে সমাজেন্গ ভিত্তি মূল অনেকখানি শিথিল इইয়া পড়িন।"

অাজ বে হিক্িি রাষ্ট ভাযা जাও ইংরেজদের কারখানার কন্যাণে। বিशরে

 প্াণণ্থক্লপ একজন হিক্দি সমর্থক ভ্রাতা ভূদেব বাবুর জন্য या লिথেছেন তাই पूल्न मिण्जि এथान-
"এबमা তিনি বিशার প্রদেশে শিক্ষা বিভাপে কর্ম কর্রিতেন। সেখানে তিনি দেथिলেন, হিক্দি অঞ্ঞােে সংখ্যানঘু মুসলমান সম্পদাক্যের উর্দু ভাষা চলিত্ছেऊাহার নিপুণ হস্তক্ষেপের ফ্লে তাহা উঠিয়া গেল। বিহারে হিন্দি ভাষা চালু হইন। এজन্য বিशার্রে গ্রাম্য কবিগণ ঢাহাকে প্রশংসা করিয়া কত গান निখিয়াছিলেন। আজ ইইতে বহ্ দিন পৃর্বে তিনি ঘোষণা কর্যিয়াছিলেন হিক্দি ভাযাই ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হইবার উপয়ুক্ত।

অথচ आटগই বলেছি বে হিন্দি ভাষার অর্ধ্বকটা সংক্কৃত মার্কা বাং্লা আর
 এতটুকই যে, হিন্দির অক্ষরুুো আর সংক্কৃত্রে অক্ষরঞলো প্রায় একই। অন্তত আরবী, ফারসি ও উর্দুর অক্ষর ‘আলিফ’, ‘‘ে’ হতে পরিত্রাণ পাওয়া গেছে। কিস্দু আর একটু ভুল থেকে গেছে। বোধ হয় ঢোখে পড়েনি অনেকের। ভাষার নামটি
 |नদের সৃষ্টি, তাঁদেরই দেওয়া নাম। 'সিক্ধু', 'হিন্দু’ গ্রতৃতি তাঁদেরই রাথা স্নেহের নাম। আজকের বাংলা অडিধান গুনলেই পাওয়া यাবে 'হিল্দি' মানে ‘জাতি


এমনিভবেব ত্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত মৃতঞ্জয় বাবু প্রমুখ
 করেছেলেন বিদ্যাসাগর মহাশ<্যের লেখার বিরুদ্ধে, মতের বিরুদ্ধে এবং তাঁর সুথ্যাতির বিরুদ্ধে। এ প্রসজ্পে বক্কিম বারু যা বলেছেন হুবহু তাই উদ্ধৃতি দিচ্ছি। বক্কিম চন্দ্র বলেছেন, "বিদ্যাসাগর কঠিন সব সংক্কৃত শক্দ প্রর়োগ করে বাংলা ভাযার ধাপটা খারাপ করে গেছেন।"

তাছাড়া শ্রী সজনীকান্ত দাস মহাশ<্যের লেথার দিকে তাকালেই আরও প্রমাণ হবে প্রবহমান পর্यালোচ্ন। । দাস বাবু লিখেছেন, "১৭৭৮ থ্রিস্টাব্দে হানহেড এবং পরবর্তীকলে হেনরি পিট ফরক্টার ও উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষাকে সং:্ষৃত জনनीর সন্তান ধবিয়ি আরবী-ফারসির অনধিকার প্রবেশশর বিরুক্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলভীয় পপ্তিতে যত্ব ও চেষ্ঠায় অতি অল্পদিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সং্কৃতি হইয়া উঠিয়াছে।"

১৭१৩ সালে ইংরেজদের নিয়ামক আইন (Regulating act) সৃষ্টি ও কার্যকরী হবার পরেই আরবী ফারসি হত্যার খড়গ তথা হিন্দু মুসলমানদের বৈত্রী ছেদনে জন্ৰ তৈরির কারাখানা ঐ দুই প্রতি্ঠান ফৌর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর্রে মিশন ও তার সক্গে বিলেতী ধ্রেসটির চাকা ঘুরিক্যে আমাদের মগজ ๒ঁড়িয়ে পরিবেশ ঘখন অনুকূল হর়ে উঠল তখনই ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে আইনের সাহাব্যে দেশময় ঘোষণা করা হল বে, সরকারি আদালত শহর বা আমে কোন স্থানেই পারসি ভাষার ব্যবহার চলবে না। ব্যবহার চলবে ইংরেজি আর বাংলার, কিুু

মাড়হারা সষ্তানেরা বে অবস্ছা হয় পারসিকে হারিক়ে নবোদ্রুত বাংলার অবস্ছাও एল ज্দ্রপ শ্রীફীন। অবশ্য একথাও মনে রাথতে হবে যে, ইংরেজরা শত ঢেষা কর্রেও পারসিকে বাংলার হুদয় রেকে সম্পূর্ণ মুঢে দিতে পারেনি। আর বাস্তাবিক जा পারা সম্ভবও নয়। আজ আমাদের সাধ্রে বাংল্লায় অসংখ্য পারসি শষ্দ এখাcে ওथান नুকিয়ে রয়েছে। কিন্ুু ইংরেজ বাহদুররা তা বোধ্ৰনি তাই পাত্তি প্রদর্শন করতে গিল়ে বে ধরনের বাংলার সৃষ্টি করেছিল তাতেও অনিষ্ম সত্তেই বহ आরবী, পারসি, উর্দ্ শ্দ থেকে পিৰ্যেছিল। ফলে ইংরেজি ডিজ্জাইন আর আরবী, পারসির সংমিশ্রণণ নতুন বাং্লা ভামা বে ক্রপ পরিহ্থহ করেছিল তা সত্যই অনুধ।বনবোগ্য। দৃষ্টান্তস্বর্মপ নিচে সাহেবদের হাতের নতুন বাংলার কিছ্ম নকল দেওয়া হলো-
"आমি এই অবধি বুঝিয়াছি বিশয়ের সহিত। যেক্কোন কেতাব অদ্যাবদি প্রকাশ না পাইয়াচছ সিখাইতে তোমাদিগকে ইপরাজি কথা आর অনায়াসে তাহাতে নউর্রেছে আমারে সগ্গহ করিয়া তরজমা করিতে এই কেতাব।"

Ө্ধু লেখনীর জগতেই নয় অনুবাদের জগত্ও আমাদের ইংরেজ বাহাদুরের কতদूর অবদান ছিল তারও কিছ্ম নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো-
"Now the wages of $\sin$ is death-but the gift of God is eternal life. Throuth Jesus christ our lord."

বস্থ্থ ঃ "গোনার মাহিনা মিহু কিত্ুু খোদার দেওয়া চির প্রমাই জিজছ ক্রাই হইতে।"
 পর্যা্ত এनবি এডমন সাহেব যখন ইংব্রেজ সরককরের ফারসি অনুবাদকের পদে ভূষিত হলেন তখন তাঁর নিজ্রের হাতের তর্জমা বা অনুবাদের নমুনা দেখুন তাতে কচ ফারসি ও आরবীর সংমিশ্রণ! পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার্থ্র আরবী ও खারসি শপ্পঙলোর নিচে দাগ দিয়ে চিহ্তি কর্গা হन।

সেওয়ায় মহানাত মুতানুকে সহর মু ন্নসিদাবাদ ও আজিমাবাদ ও জাহাগির নগর জে এই তিন মকাম आদালরত্র সিরিত্তা आলাহিদা মোকারর হইন আর এই তিন এ্রলাকার সর্গ সাহেব জেনাদিগের ত্রবিদ মতে হইবে মু্রু হইল। এবश সেওয়ার সशহ কলিকাতা জে বড় आদাनঢের তাবে आছছ জারি थाकितেক!"







যাহোক, আগেই বলেছি হিন্দু, মুসলমান একে অপরের ডাব ভাষায় মিলনমৈত্রীর পরিপ্রেক্ষিতে সংকীর্ণতার দৃষ্টি না দিয়ে নিজেদের ভাষাকে পরস্পরের মধ্যে খাপ খাইয়ে নিয়ে এক অপর্পপ নতুন ভাষার আবিষার করেছিল। যার জোয়ারে ভারতীয় জনজীবন নতুন আস্বাদে প্পাবিত হয়েছিল।। কিষ্মু ইংরেজ মনিবদের কল্যাণে বঙ ভাযায় সংস্কৃত মিশে প্রথমে যা সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল তা সংস্কৃতের মত সমাজ্েে ব্যবহার অনুপযুক্ত। শ্রী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যা লঙ্কার মহাশয়ের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র একটু অংশ তুলে ধরলেই এ সত্য প্রমাণিত হবে।
"কোকিল কলালাপ বাচলে যে মনয় নিল সে উচ্ছলচ্ছী কয়াত্যচ্ছ নির্ঝরাজ্টঃ কনাচ্ছ্ন হইয়া আসিতেছে।"

একটি পত্র পাওয়ার পর প্রত্যুত্তর লিখবার বহরখানা কেমন ছিল ডাও এক উৎকট উদাহরণ লিপিবদ্ধ করা হল-
"পরম প্রণয়ার্ণব গভীর নীর তীর নিবসিত কলেবরাছ সপ্পিলিত নিতাত্ত প্রণয়শ্রিত শ্রী অঙ্গমোহন দেব শর্ম্মনঃ ঝটিত ঘটিত বাঞ্ছিতান্ত বরণের বিজ্ঞপণাঞ্চাদৌ শ্রী মতীর শ্রী করকমলাঞ্চিত কমন পত্রী পঠিত মাত্র খভষ্ভিশেষ।" (প্রাচীন শিঙ বোধকের ভাষা)

আমাদের শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র બুপ্ত মহাশয়ও ঐ্র সংস্কৃতি রঙে রঞ্জিত করেছেন তার গদ্যকে। কিন্তু গড়ার পরে তা হয়ে গেছে সংক্কৃতমাখা পদ্য। নমুনাস্বক্রপঃ
"রে পাষাও ষও এই প্রকাও ব্রক্ষাও দেখিয়াও কাঞ্জ্ঞান শূন্য হইয়া বকাও প্রতাশ্যার ন্যায় লஞ ভণ ইইয়া ভণ সন্ন্যাসীর ন্যায় ভক্তি ভাণ্ত ভঞ্জন করিতেছে এবং
 করিতেছে।"

বাবু বক্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "সংক্কৃত প্রিয়তা এবং সংক্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীशীন দूर्বল এবং বাঙালি সমাজে অপরিচিত ইইয়া রহিন।"

কিস্তু লজ্জা ও দুঃখের কथा, সাহিত্য সম্রাটের ব্যবসাদারী মনোডাব নিজের নীতি হতে তাঁকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছিল। তিনি বুঝিয়েছিলেন সংক্ᅮৃত ডাষা মিশিত়ে কঠিন শব্দ সৃষ্টি করলে সকলে বুঝুক বা ना বুঝুক প্রশংসা প|ওয়া যাবে यথেষ্ট। কারণ মূর্থ অর্ধমূর্থের সংথ্যই সমাজে অধিক। ঢার্রা या আানে না বা বোঝে না তারই ওপর তাদের দাবি- তারা সব জানে সব বোঝে। ভাল না লাগলেও তারাই প্রশংসায় পপ্চ্যুখ হবে। পক্ষমন্তরে শিক্ষিতগণ মনে করবেন, এঁরা আমাদের চেয়েও শিক্ষিত বেশি। কারণ এই কঠিন দুর্বোধ্য বিষয়ের রহস্য আর आনন্দের পরিচয়ে তাঁরা আমাদের অপেক্ষা বিপুলভাবে অর্পণী ও জয়য়ক্ত। তাই থ্রী বক্কিষচন্দ্র সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথেই পাড়ি দিলেন অর্থাৎ সংষ্থত শব্দ দিয়ে বাংলা ভাষাকে তিনি কঠিন করে তুললেন।


"প্রাবিট-সষ্ব্ত-নবদুর্বাদল তুল্য, অথবা ততোধিক মনোজ্ঞকাত্তি বসন্ত প্রসৃত নब পত্রাবলীতুল্য বর্ণ্গেপরি কবচাদি রাজপুত জান্তির পরিচ্ছদ শোভা কब্রज্তছিল।"
"সোম প্রকাশ" পত্রিকার সম্পাদক ত্রী দারকানাথ বিদ্যাভৃষণ বক্কিম বারু ও ऊার অনুসরণকারীদের উপহাস করে সমালোচনা করতেন "শব পোড়া-মরাদাহের দम" বলে। আর বক্কিম বাবু প্রতিপক্ দলকে গালি দেবার সাথে বলতেন "ডউাচার্থের চানা।’’

ঢাই সর্বশে<ে বলব, আমরা প্রज্যেকটি মানুষ সারা দিনে আমাদের ভাষার মধ্যে यেমন ইংর্রেজি শ্ ব্যবহার করি ঢাতে অতিজাত্য ও শিক্ষাসুলভ পরিচয় বহন করে, তেমনি আরবী, ফারসি ও উর্দুর বেলাতেও তাই-ই হওয়া উচিত ছিন। তাই কবি ভারতচন্দ্র মুসনমানদের ভাল চক্ষে না দেথলেও মুসলমান সাহিত্যের ধারাকে বর্জন কর়তে নিষ্বেধ করেছেন। बেমন তিনি বনেছেন-
"না রবে প্রসাদ তুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যবनि মিশানn"

## সাশ্শ্রদায়িকতার্ন ইж্ধনে

কুকুর বিড়াল দেথলে তড়া করে, বিড়াল থैদूর দেখলে তাড়া করে আর সাপ ব্যাঙ দেখলেই তাড়া করে কেননা, একটি অপরটির খাদ্যবস్হू। প্র়্োজনের পরিপেক্ষিতেই একটির আরেকটির ওপর ইদৃশ আক্রমণ। কিন্ুু দুঃখ বা आচর্যবোধ তখনই যথন দেयা যায় মানুষ মননুবকে আক্রমণ করাান জন্য অশ্র্র শাণ দিতে দিধাবোধ করে না। আমাদের মন্তে প্রধানত দোষী সংখ্যাক্তক সশ্প্রদায় বা শাসক সম্প্রদায়। কেনनা, লঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়়ের লোকদের সাথে দাঙ্গ বাধাতে চায় না, তাতে মারার পরিবর্তে মরতেই হয়। পাকিত্তানে यদি উদ্দূ ও বাংলা ভাষী লোকদের ভেতর দাপা হয় তবে দোষ অবশ্যই উর্দুওয়ালাদের দেওয়া यায়। কারণ তারা সংখ্যা৮্রু এবং শাসক দলের థथिিকায় आছে। ঠিক তেমনি আরবে यদি ইহूhদের সণ্গে সাম্প্রদায্যিক কলহ হয় मোষ হবে आরবের মুলমানদের। আবার ইসরাঈলে যদি মুসলমানদের সাধ্রে






ভারতে কত্বার বে হিন্দু-মুসলমানদের রক্ত্ষ্যী দাগা হয়েছে, কতবার বে ছিন্দু-মুসলমানদের তাজ্র রূক্তে তারতের বুক রক্তাক্ত হর্যেছে, কত মা সন্তান হারা হশ্রে চোখের জলে পৃথিবী বাপসা দেথেেে, কত ন্ত্রী স্বামী হারা, কंত শিষ পিতামাত হারা হয়ে অসহায় এতিম হয়েছে সে ইতিহাস পরে আসছে।

সাম্প্রদায়িক দাপার ইন্ধনে ভারতের হিন্দু-মুসলমানদদর যে অশোভনীয় আচরণ ত সত্তিই বিশ্ময়ক। বুকের তাজ্র রকু ঢেলে লোষক সশ্প্রদায়ের কাছ থেকে স্বাধীনতালক্ধ ভারতেও বে হিন্দু-মুসলমান প্রতৃতি জাতির মধ্যে লড়াই ঋগড়া হবে একथা তাবা যায় না; কিন্হू ত্বুও তা সত্য, ইতিহাস তার সাক্ষী। সাম্প্রতিকতার পচাতু या কিছ্ কারণ থাকে তার মধ্যে পরস্পর বিদ্রেমসুলভ মন্নোভইই বোধ হয় অন্যতম প্রধান। আমাদের ভারতের হিন্দু- মুসলমানদের মধ্যে এই ব্যাধি অত্ত্ত ব্যাপক ছিন ‘া আজও आছে। खলে আজও আশষ্কা एয় অাবার হয়ত কখন ভারতের্র হিন্দু-মুসলমান অবতীর্ণ হবে এই নিষ্থুর পৈশাচিক ভृমিকায়।

আমাদদর দেশে মুসলিম হিন্দুকে, হিন্দু মুসলিমকে যথাক্রম্ ‘কাফ্ের’ ও ‘যবন’ বনেন। ‘কাফে' আরীী শ‘্দ, অর্থ হচ্ছে অবিপ্ধাসী। बে বা যারা ইসলাম ধর্মের অনুগামী, অनুসারী অथবা বিপ্পাসী নয় তাদের কাखের বলা হয়। যथा জ্রিস্টান, হিন্দু, ইহহদী, জৈন প্রতৃত্ প্রত্যেক ভিন্ন র্মাবনন্ধী। কিন্তু অনেক মুসলমনেনর ধারণা কাফের মানেই হিন্দু। আবার অনেক হিন্দুরও ধারণা কাক্রে মানে रिन्দू অथবা গালিবাচক ঘৃণ্য কোন চক্রান্তণূর্ণ শব্দ। आসল কथा হচ্ছে এই, यमि কোন মুসলমান এমনকি ডিত্রিধারী কোন মাওলাनাও বলেনে, 'আমি কুর্木ানের
 ডিপ্রিধারী ঐ মাওলানা সাহেবকেও ঐ আ|থ্যায় अতি সহজে আথ্যায়িত কর্গা হয়। এমনকি কুরআনের কোন বাণীকে সন্দেয়ুত্ত মনে করলেও তারও ঐ একই অবন্থা। অनৈসলামিক কোন নীতিকে কাজে পরিণত না করলে পাপী বা অপরাধী হয়। কিষ্ঠু অন্বীকার করলে তাক্ক কাফ্রে বা অবিপ্ধাসী বলে চিহ্তিত করতে হবে তাত অবাক বা আার্ষ হবার কিছ্দ নেই।

অপরদিকে হিন্মূ ভাইয়েরা যুসলমানদের বলেন, 'נবন'। 'যবন' শক্রের অর্থ शীক জাতি। অনেেকের মতে, ভারতের মুনমান आগমনের পৃর্বেও 'যবন' কथা

 পকিতিদের কল্যাণে অভিथানে 'यবন' শক্পের অর্थ या পাওয়া যায়, অনেকের বিচার্রে



'बল্চ आছে' বলে যে তথ্যটি ছুকানো হয়েছে তা यেমন সারকুডের আবর্জনা
 আশ্রমদ্রোহী বিশ্ধামিত্রের সমস্তু সৈন্য পরাভূত করিবার নিমিত্ত তাঁহার কামধেনু শবলার যোনিদ্বার হইতে ঐ জাতি উৎপন্ন হয়।' তাতেও আশা মেটেনি লেখক ऊথন ধর্ম্রে বুলি তনিয়েছন। "বিষ্ণ পুরাণে যবন জাতির অন্যবিধ উক্তি আছে-

সগর রাজা কতখুলো লোককে তুরু অপরাধধর জন্য মস্তক মুণুন করাইয়া ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিয়া দেন; তাহারাই পরে যবন নামপ্রাপ্ত হইয়াছে।" কিন্তু উহলসন সাহেবের মতে, ‘ব্যাকট্রিয়া হইতে. আয়োনা বা গ্রীস পর্যন্ত সম়গ্র গ্রীক উপনিবেশে অধিবাসী গ্রীকদিগকে शিন্দুরা যবন বলিত্তেন এবং Jonia শব্দটি হইতে যবন শক্দের উৎপক্তি হইয়াছে।"

অভিধানে তার পরের শব্টটি আছে 'যবনারি’। মানে- শ্রীকৃষ্ণ। যবন + अंরি। अরি মানে শত্রু; অতএব কৃষ্ণও মুসলমানদের শত্র্। সুতরাং হিন্দু জাতিকে মুসলমানদের শক্রু না সাজালে কৃষ্ণ ভক্ত হওয়া যায় কী করে।

দেশকক বাঁচাতে হলে কলম আর কালিকে সংযতভাবে খরচ করতেই হবে, নইনে এক কলম কালি या ক্ষতি করবে একটা পারমাণবিক বোমা ক্ষতি করবে তাব চেয়ে অনেক কম।

আমাদের স্বদেশের লেখক ও কবিগণ এই অমৃত্রায় 'যবন’ শব্দটিকে কেমনভবব ব্যবহার করেছেন তার কিছ্রুটা নমুনা কলকাতা বিশ্ধবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডৃ্ঠর সুকুমার সেনের লেখা হতে প্রমাণম্বর্রপ তুলে দেওয়া হচ্ছে-
"ব্রাক্ষণের জাতি ধ্বংস হেতু নিরজ্জন।
সাম্বাইল জাজপুর হইয়া যবন।" ইত্যাদি।
ভারতের বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রবর্তক নদীয়ার শ্রী শ্রী চৈতন্য দেব ধর্মতুরু পত্তিত সভাসদ মুসলমান জাতিকে যবন বলতে ভোলেননি।
"গ্রীবাসে বন্ত্র সিঁ়্যে দর্জী যবন,
প্রভু তারে নিজ় ऊ্রপ করাইল দরশন।"
সাম্যের স্বয়ং মূর্তি শ্রী চৈত্য্য দেব নিজেও মুক্ত মনের পরিচয় দিতে পারেননি। তিনি তাঁর মুসলমাম ভ়ক্তের নাম দিয়েছিলেন ‘যবন হরিদাস্স।’
'बাচীন বন্গ সাহিত্যে’ লেথা আছে-
"यबন হইয়া করে হিন্দুর আচার,
. . דালমত তারে আনি করহ বিচার।" ইত্যাদি।.
এ चাছাও আরও অनেক দৃষ্টান্ত এ ধরনের সাশ্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন উক্তির बমাণ बরে। 'মধ্য यूগের বাঙালা ও বাঙলি’ পুস্তকে লিश্থিত় आছে-
"घबनिए याর कीर्जि শ্রদ্ধা कরি उनে,
0

‘প্রাচীন বঙ সাহিত্য’ পুস্তকে ২৮ পৃষ্ঠায় আলিবর্দী चাঁয়ের উড়িষ্যা আক্রমণে ভূবনেপ্বরের রক্ষীর বর্ণনায় আছে-
" মারিতে লইয়া হাভত প্রলয়ের শূল।
করিব যবন যত সমূল নিমূল॥"
আলিবর্দী খॉয়ের আক্রমণের নিন্দা করে কবি ভরতচন্দ্র লিখেছেন-
"পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাংলার কি দশা হইলu
লুঠিয়া ভূবন্নপ্বর যবন পাতকী।
সেই পাবে তিন সূবা হইল নারকী॥"
মহাভারতে আছে- "হিন্দুরাজ যযাতি একবার গোমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তাঁর অসংযমী পুত্র লোভ বশত এক টুকরো গোমাংস খেয়ে ফেলে। তখন থেকেই পিতার অভিশাপ ক্রন্ম এই আগের ভ্রষ্ট পুত্র হতেই গো-খাদক ম্নেচ্চ বংশ আরম্ভ হয়। সাধারণের ধারণা ঐ গো-খাদক মুসনমানরাই ঐ ম্নেচ্ছ বংশীয় যবন।"

কিন্তু আসল কথা তা নয়। মুসলমান জাতি বিশ্বাস করে তাদের আদি পিতা ও ধর্ম প্রবর্তক হচ্ছেন হযরত আদম (আ.)। তাই আদম সন্তান আদমী বন্েে গণ্য হয়। হযরত মোগাম্মদ (সা.) ইসলাম ধর্ম্মর প্রথম প্রবর্তক নন বরং তিনি ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণকারী শেষ্র পয়গাম্বর।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও গবেষক শ্রী ডাঃ কালিদাস নাগ এবং ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন মহোদ্বয়ের মতে, ব্যাকট্রিয়ান গ্রীকদেরই উপাধি হচ্ছে যবন। কেবন তাদের ক্ষেত্রেই যনন শক্পের প্রয়োগ সম্ভব.। কিন্তু উপর্যুক্ত অসভ্য উক্তির উদাহরণ নিরপরাধ মুলমানদের ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ করলে তা হবে নিতান্ত অপরধধজনক ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

याহোক, সপক্ষে ও বিপক্ষে যে দলিলই থাক "প্রাচ্য ও পাচাত্য" পুস্তকের ২৯/৩০ পৃষ্ঠায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "यবন হচ্ছে গ্রীকদের নাম; এই নামটার ওপর অনেক বিবাদ হয়ে গেছে; অনেকের মতে ‘যবন’ এই নামটা 'য়োনিয়া' (Ionia) নামক স্থানবাসী গ্রীকদের ওপর প্রথম ব্যবহার হয়। এজন্য মহারাজা অশোকের লেখনামায় ‘যোন’ নামে গ্রীক জাতি অভিহিত। পরে যোন रতে সং扄 যবন শক্দের উৎপত্তি। আমাদের দেশীয় কোন কোন প্রত্মত্ত্তবিদের মতে ‘যবন’ গ্রীক শব্দ বাচনীয় নয়। কিত্তু এ সমন্তই ভুল যখন শব্দটাই আদি শব্দ, কারণ چধু বে. প্রীকদের যবন বলতো তা নয়; বরং প্রাচীন মিসরীয় ও ব্যাবিলীয়ানরাও গ্রীকদের যবন নামে আখ্যায়িত করতো।"

মোটাযুটি উপরের আলোচনা হরে একথাই আমাদের কাছে পরিষ্কার যে, आমাদের দেশের বেশির ভাগ অমুসলমান লেখক তাঁদের লেখায় মুলমানদের

সমাজ্রের ওপর অনেক ক্ষেত্রে নানা কুeসিত শক্দ প্রয়াগ করে বির্রপ মনোভাবের পর্রচ্য দিয়েছেন।

यবন म্নেচ্দ পাতকী ছাড়াও পাষণ, পাপিষ্ঠ, পাপাত্যা, দুরাত্যা, দুরাশয়, নরাধম, নর্রপिশাচ, বানর, नেড়ে, দেড়ে, ধেড়ে, র্রঁড়ে, অজ্ঞান, অকৃতজ্ঞ প্রভৃতি শব্দ তাঁরা স্থান কাল ক্ষেত্রে ব্যবহর করেছেন।

বক্কিম বাবু‘ রাজ সিংহে" হিন্দু প্রজাবৃন্দ কর্তৃক জগদীশ্বর উপাধিপ্রাপ্ত সয্রাট আকবর বাদশাহের দাড়িতে একটি যুবতী নারী দিয়ে ঝাড় মারিয়েছেন এবং মুলসমান ধর্মন্তো ঔরঙ্গজেব বাদশাহের মুখে কল্পিতা সাখী ও শ্ত্রীলোকদের দ্বারা লাথি মারারও ব্যবস্থা করেছেন। বঙ্কিম বাবু তাঁর "মৃণালিনী" বইয়ে বখতিয়ার খলজীকে ‘অর্য়র’ বানর বলতেও দ্বিধা করেননি। এছাড়া তিনি তাঁর কবিতা পুস্তকে মুসলমান জাতিকে উদ্দেশ্য করে লিথখছেন, "আসে আসুক না আরবী বানর, আসে আসুক না পারসী পামর।"

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিঢখছেন প্রতিবেশী মুসলমান পাঠকদের জন্য-
"বড় বড় ধেড়ে দেড়ে, ছাগল দেড়ে নেড়ে পানে রুকে,
চোড়ে ঘাড়ে, কোলে দেয় হাড়ে হাড়ে ঠুকে।
পশ্চিমে নিয়া মোল্লা, কাচা খোল্মা তোবা তাল্লা বোলে,
কোলে পোড়ে তোপে উড়ে যাবে সব জ্বেলে।
কেবল মরজী তেড়া তেড়া, কাজে ভেড়া নেড়া মাথা যত
নরাধম নীচ তাই নেরাদের মত।" ইত্যাদি ইত্যাদি।
প্রখ্যাত কবি দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় লিখেছেন-
"আল্লা বল রে ভাই নবী কর সার,
মাজা দুলায়ে চলে যাবা ভব নদী পার।
মুখ ঘামছে, বুক ঘামছে বিবির ভেসে যাচ্ছে হিয়ে,
থসম যদি থাকত কাছে পুঁচতো নুমাল দিয়ে।
পিড়েই বসে কাঁদছে বিবি ডুবি আখির জলে,
মাল্মারে ধরেছে ঠেসে খসম খসম বলে।"
आরও এগিয়ে আসুন। "....টচ্চ ब্রেণীর হিন্দूরা সব সময়েই মুসলমানদের निশ্র বর্ণের হিন্দুর সমান জ্ঞান করত্তে। উনবিংশ শতাব্לীর শেষ ভাগেও সর্যানিত মুসসমানেরা হিন্দুদের ঘরে প্রবেশের অনুমতি পেতেন না।" (দ্রঃ R.C. MaJumder, History of Freedom Movement in India.)
"এমनকি ₹দেশী আc্দোলনের উন্মাদনার যুপেও মুলমান যুবকদ্রের হিন্দু




এমনিভাবে সাম্⿹勹䶹দায়িক মনোবৃত্তি সুলভ লেথক व্রেণীর বিষাক লেখনীক্রপ বীজের প্রजাব সামান্য চারার্রপ্প বিকশিত হলেও এক সময় जা বিরাট মহীররহহ পরিণত হয়ে শিকড় গেড়েছিন হিন্দू－মুসনমান নির্বিশেষ জারততাসীর रूদয়


১৯৬৪তে কি ভয়ানক রক্তাক্ দাগা কলকাতায় হয়েছিল তার সাক্ষী ইতিহস ও এরই জীবন্ত অধিবাসী। ৯ জানুয়ারি কলকাতার यাদবপুর，টালীগঞ， বাশদ্রোীী，জমিদারপাড়া，মোল্মাপাড়া প্রভৃতি স্शানে হত্যা，নুঠ্ঠন আর অগ্নি সংয্যোপর ফলে নিদারুণ বিভীষিকার স্রোত বয়ে গির্যেছিন। এছাড়া বেলেঘাট， এটালি，করেয়া，বেনেপুকুর，তালতলা，ওয়াটগঞ，একবালপুর，এলাকায় হত্যা， লুট，আর আাुনে জ্বালানো হয়েছে মুসলমানদের যथা সর্বস্ব। পুলিশের সহযোপিতায় এই হত্যাকাঔ হয়েছে। কিন্হू দায়ী কে？जাহ？না－ঢা নয়। প্রকৃতপক্ষ দায়ী ইতিহাস আর বিষাক্ত ইতিহাস শ্রেণী।

ঠিক তেমনি পৃর্ব বাংলায় ও পাকিস্তানে হিন্দূ নির্যাতনেনর প্রমাণের পাূূর্থের অजাব নেই। পৃর্ব পাকিস্তানে（বর্ত্রমান বাংলাদেশ）বেভাবে হিন্দু হত্যা কর্রা হয়েছিিল তা বাঘ－সিংহেরে হিং্রতাকেও অতিক্রম করেছিল। যার জন্য সেथানকার মুসলমান বংশধরকে বহু যুগ পর্যন্ত নির্লজ্জজজনক ও ঘৃণিত অপরাধ্রে ধিকার বহন করতে হচ্থে এবং হবেও।

১৭ ফেব্রুয়ারি একজন ভান্তীয় এমপি দাগার বিক্রুদ্ধে বে বক্তৃত দিয়েছিলেন তা এথানে প্রণিধানযোগ্য।＂．．．．．মানनীয় স্বরাi্ট্রমत्री घটনাগ্থলে
 তিনি তার নিজের ঢোথে দেখেছেন অধিকাংশ মুসলিম বসতি এলাকা，ঝেমন－ মতিঝিল，কলাবাগান，জালিয়া টোলা，চিংড়ী হাটা，ট্যাং্গা，বিবি বাগান ৫ অन्যान्य মूসलমাन এनाका জुलছে। यमिও आার তিनि মাত্র ১২ घण্টা পর্রে পৌছত্ন，তাহনে এমনকি জ্যাকেরিয় ন্টীট，বলুটোলা बেখানে হাজার হাজার মুসলমান आশ্রट্যের জন্য উঠেছিহেন，মাচিতে মিচে ভ্যে। এমনকি আমাদের তালতला অবস্থিত বেকার হোন্টেল，এলিয়ট হোক্টেল，কলিকাত মাদরাসা，
 পর্রিণত হজে।＂

এমনিভাবে ১৯৬১ সালে জবলপুর্রে，১৯৬২ সালে মালদহ，צুর্শিদাবাদে প্রড়তি ञ্থানেও ভয়াবহ র্রপ নিয়েছিন। তাছাড়া জামসেদপুরে সীমাতিরিক্ত খুনথ－

 মুসলমানে কত রক্তারক্তি হরেছে তার কোন সঠিক হিসাব নেই। তবে নিঃসন্দেহহ जा ভয়াবহ এবং উভ্য় জাতির জন্য লজ্জাকর। কিষ্ু দেশ ম্বাধীন হ্বার পর

পাকিতাাে সাশ্প্রতিক দাশার জন্য দায়ী মুসলমানগণ এবং ভারতে দায়ী হবেন

 ছিলেন এবং আগামীতেও থাকবেন। বে থ্রিস্টান জাতি আমাদের ভেদবুদ্দির
 14ই 区য় না বরংং সত্তের অপলাপ করান হয়।
 দেদ্প পরূশ্পরের ধর্মের ভেতরেও তার মহাপ্রবেশ ঘটেছে, ফলে ধর্ম কেন্দ্রীয়
 ল্গোক উপ্ধৃতি কর্রে লেখক যা বনেছেন, তাত্ত লেশবাসীর মুসলমানন ও হিন্দুর কি উপকার হবে তা চিন্তার বিষয়।" "দংষ্ট্রিদং্ট্রাহত ম্লেচ্ছে হার্রামা পতি পুনঃ পুনঃ। উক্কাপি মুক্মিমাপ্নেতি, কিং পুনঃ শ্রদ্ধায় গৃগন" অর্থাৎ- "দাতান শৃকরের্
 করিয়া थাকে, তथन শ্রদ্ধাপ্বক রাম শদ্দ উচ্চারণ করিলে बে মুক্তি লাড় করিতে পারিবে ইহাতে অসষ্ঠব कি আছছ।" টীকাকার বলেছেন- "ববনেরা প্রচলিত বাক্লে অপবিত্র শক্পের পরিবর্তে बে হারাম শক্ বলে জাহা হারাম এই উচ্চারণ इওয়াতে ঐ নাম নামাভাস হইল এই নামাভাসেই যবনগণ অনায়াসেই মুক্ত হইবে।" (টৈতন্য চরিতামৃত হরে. ৫৭৩, ৭৪ পাতায় দ্রষ্টবা)

এই অनীক, অসত্য, অবৌক্কিক কল্পনাকে প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষই ঘৃণা ভরে প্রত্যাথ্যান করবে। যেরেতু মূর্থ্রে মূর্থামী মুঈ খুললেই প্রকাশ পায়। হারাম
 সश্থৃত। একেই বলে "উদোর পিতি বুধ্োর ঘাড়̣"। বেমন বাং্লায় "বাগ" মানে সুয়োগ কিন্তু উর্দুতে ‘বাগ’ মানে বাগান আর ইংরেজিতে ‘বাগ’ মানে পোকা। এই সবকে একাকার কর্র ফল যা হবার হয়ে গেছে। কিন্ুू আগামীতে সাবধান না হলে আমাদের স্বাত্ত্যু শশষ হয়ে ভেতে পারে না কি?

यাহেক, এত আলোচনার পর একথা ডুনলে চনবে না বে, ভারূতের মাচিতি
 बমান হিন্দুর চরির্রে সমাজ্র ইতিহাসে এমনকি ভাযার ক্কেত্রেও উন্নতিন্র জোয়ার এনে দিয়েছে । বঙ্গে বাংলা जাযা আজ যত উন্নতই হোক না কেন এখনো তাতে
 গবেষক পণ্তি, শ্রীযুক্ত দীনেশ চচ্দ্র সেন র্রায় বাহাদুর এমএ পিএইচভি মহাশয় निচেচেন- "বঙ্গ সাহিত্যকে একব্দপ মুসলমানদের সৃষ্টি বললেও অত্যুক্তি হবে ना
．．．．．মूসनমাन সয্রাটগণ সাহিত্তের একক্রপ জন্মদাতা বলিলেও অज্যুক্তি হয় ना। অাঁহারা বহ ব্যায় করিয়া শাশ্রুখলিকে অনুবাদ করাইয়াছিলেন।＂দীনেশ বাবুর কथाয় অনেক কিছ্ম প্রমাণিত হলেও দর্রিদ্য ভবঘুরে শ্রেণীর পুথি লেখক সাহিষ্যিক

 বলে অনেকের ধারণা，হয়তো এরা মুসলমান নন। কিন্তু আমাদের কাচ্ছ তার তথ্য মজুদ आছ্ বে，এ̈রাও মুসলমান সশ্প্রদায়ডুক্ত।

মুসনমাन রাজ্জ－বাদশাহগণ এদেশে এসে তাঁরা প্রত্বেশী সুনভ মলোডাব পোষণ করতেন এবং হিদ্দুদের সাথে যথেষ্ট পরিমাণে নিজ্রেদের খাপ খাইর্রে নিল্যেছিলেন। হিন্দুদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবকে তাঁরা বে সমর্থন করতেন তা বড় বড় উদারচিত্ত ঐতিহাসিকদের লেখায় প্রমাণ পাওয়া যায়। ৷্যেন শ্रীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন লিযেছেন－＂মুসলমানগণ ইরান，তুরান প্রড়তি বে ম্থান হতেই आসুন না কেন এদেশে आসিয়া সম্পূর্ণ বাঙালি হইয়া পড়িলেন，অাহার্রা रिन्দ প্রজাম্ভনী বেষ্টিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পাশে দেব মন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিন，মহরম，ঈদ，শবেবরাত ब্রতৃতির পাশে দুর্गোৎসব， রাস，দোল উৎসব চলিতে লাগিল।＂
 পবিত্র পুস্তকসমূহ বেমন র্যামায়ণ মহাजারত，গীত，পুরাণ প্রভৃতি আকাশের ছায়াপথের মত্ দূর হতেই পরিদৃদ্ট হত। ব্রাক্ষণ ছাড়া এ সমন্ঠ গ্র্ৃ অপ্য কেউ পড়তেই পেতেন না। অর্থাৎ পড়ার অধিকারই ছিন না। आর সাধারণ মানুষ পড়তে পারা ঢো দৃরের কথা এর অর্থই বুঝতো না। এমনকি यौৰর़ পুর্রোহিত
 অনুবাদ করা শাল্শ্রে নিষেধ ছিল।（শ্রী রমেশ চন্দ্র মজূমদারের ইতিহাস দ্রষ্ববা）

কিন্হু ড房র मীনেশ চন্দ্র সেনের উক্তিতে পরিষ্ষার উল্মিথিত आছে বে মূসল－ মান রাজা হুসেন শাহের সময় তাঁর সেনাপতি পরগাল थ゙ँ ও প্রগালের পুত 区ूটি चौ রামায়ণ ও মহাভারত্তে অনুবাদ করেন। সেটি ৩খ্ধু মাত্র প্রমিক অনুবাদ
 ধর্মগ্গন্থে অনুবাদ করবার ও সর্বশ্রেণীর পড়বার অধিকার্রেন্র ওটাই হচ্ছে গোড়াপত্তন，ওটাই হচ্ছে হিন্দূ ধর্মকে প্রকাশ ও প্রচার্রের ভিত্তিহ্থাপনা। চেমনি বাবু গিরিশচচ্দ্র ঘোষের কুরজান তর্জমা’ও আমদের কাছে প্রশংসনীয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে হিন্দু－মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টাতেই ভারেতের সমাজ সং？্কৃতি ও সভাত এতখান উন্নত কার্রোর কোন অবদানের কথা হুলে গেলে চলবে না। বিশ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথের অবদান यদি আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকে তাহ－ লে নজরুলের বিদ্রা হিতার সুরও ঋংকৃত হবে ভারতবাসীর হ্মদয়তন্ত্রীত্।
 थाcে তবে হযরত মাওনানা ওলিউল্qাহ, মুহাম্মদ শহীদ ইসমাইন, মাওঃ আবদুল आজিজ, ওবাইদুল্না সিন্ধী, হুসাইন आহম্পদ মাদানী (র.), आহম্মদ ব্রেলবী প্রমমষ ग্বাধীনতাকামী বীরদের নামও লেখা থাকবে রক্তকত্ত ইতিহাসের পাতায় রক্তের पूलि দিত্যে। সে ইতিহাস পরে আসছে। মীরজজাফর সিরাজ হত্যার পেছেনে দায়ী বলে সারা মুসলমান সমাজ यদি হয় বিশ্ধাসঘাতক তবে হিন্দু সমাজও বিষ্ধাসখাতক, নরহন্তাক্পে চিহ্নিত হবে। কেননা তারই সন্তান নাথুরাম গড সে স্বাপীনতা সণ্পামী অনাত্ম নেত গান্ধীজীর বুকে শলিবিদ্ধ করে হত্যা করেছ্রিল। কারবালার রক্তাক্ত ইতিহাস यদি হয় দুঃখখর তবে কুরু পাওববের যুদ্ধে লক্ষ নক্ষু たিন্দুর প্রাণহানিও অনুর্পপ বেদনাদায়ক। অতএব দোষ-ষুণ আমাদের সকলেরই आছে একথা ভূলে গেলে চনবে না।

পরিশেবে বলব, আজ ভারতের হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতায় মেতে থাকার দিন নয়। আজ উভ্য সম্প্রদায়ের কোuি কোটি হন্তকে এক করে এগিফ্যে বেতে হবে উন্নতির পথে; সগ্গাম করতে হবে যাবতীয় অন্যায় অত্যাচার আরু কলুষতার বিক্থহ্ধে। তবেই হবে তারতের কল্যাণ-তবেই প্রতিষ্ঠিত হবে অনাবিল সুখ আর শাত্তি। অতএব হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেবে প্রত্যেক ভারতবাসীকে यাবতীয় অসভ্যত আরা কুসংক্কারের বিরুদ্ধে আপসহীন সং্পামে মিশে যেতে হবে। তাহলেই আমরা আমাদ্রর অভীষ্ট সিদ্ধির পথ্ে অগ্যসর হতে পারব বিপুল সংবর্ধনা आর সাফল্যতার সাথে এবং অচিরেই ভারতের ভাপ্যাকাশে উদিত হবে নিষলুম সৌভ্রাতৃত্দ রবি, या দেশকে উন্নতির পてথ এগিয়ে দিতে অপরিহার্य পাথ্য।

## द্বিতীয় অধ্যায় <br> মুসলমান আগমনের পৃর্বে ভার্তে সংক্ষিষ্ত রাজনৈতিক অবন্থা

আমরা পৃর্বেই ভারতের প্রাচীন যুগের ধর্ম, ইতিহাস ও বিবর্ত্তনের বিষ্য়্য সম্বক্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি, এখন ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের আগমনের পृর্ব পর্यন্ত রাজনৈতিক অবস্श সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছू আলোচনা করন। প্রয়োজনের পরিপ্রেকিতেতে বর্তমান ইতিহাস থেকে উদ্ধৃতির জন্য আমরা ‘ভারত জন্নে ইতিহাস’ টিকে বেছে নিলাম। जার অনেকণলো কারণের মধ্যে একঢি
 শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী নবম, দশম ও একাদশ व্রেণীর অর্থ্যৎ ক্রুন ও কলেজের উপযুক্ত ইতিহাস। ভ্যেহহু একাদশ শ্রেণী পৃর্বে কলেজেই পড়তে হত। মাঝে ক্রুলেই একাদশ শ্রেণী চালু হয়েছিল, পুনরায় তা কলেজেই চালু হয়োে। ইতিহাসটি বেছে নেওয়ার আরও একটি কারণ হচ্ছে এই বে, ইতিহাসটির লেখক যে একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তি তা তার বইয়ে প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেমন-
'বিনয় ঘোষ’
‘এমএ, রকফেলার রিসার্চ ফেলো ও বিদ্যাসাগর লেকচারার (১৯৫৬-৫৭), কলিকাতা বিপ্ধবিদ্যালয়; মেষ্যার, হিক্টোরিকাল র্রের্ডস, কমিশন, পচিমবস সরকার; ‘পপ্চিমবগ্গের সংক্কৃতি', ‘বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমজ', ‘সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র’ প্রভৃত্ প্রধান ইতিহাস গ্রন্থের লেখক; সামাজিক-সাংক্ধৃতিক


বর্তমানে যাঁদের কালি-কলমের উপর ভারতনির্ভর করঢছ সেই লিপ্িিত পুরুষ - नाরীর্র বर्তমান স্বর্রপও উপলক্রি করতে পারা যাবে এই ইতিহাসট্রিন্ম ঘারা। কারণ, হাঁড়ির ভাত একটী টিপলেই বোঝা যায় শক না নরম। এবাక্ জসুন আपफाচ্না Өরু কর্যা যাক।
"বেদের বির্নুদ্ধে বিরাট আক্রমণ ৩রু হক়্েছিল একদল লোকের ঘারা, চাঁদের বলা হঢো ‘লোকায়ত বা চার্বাক’। বৌদ্ধ গ্অন্ছ এদের নাম জাছছ; মহাভারতে এদের নাম ‘হেতুবাদী’। তাঁরা আসলে নাব্তিক। তার্木া বলতেন পর্রকাল, आাथ্ ইত্যাদি বড় বড় কথ্ধ বেরে আহু। কারণ ড৫, ধূর্ত ও নিশাচর এই তিন

ণ্রেণীী্র লোকই বেদ সৃষ্টি করেছে, ভগবান নয়। বেদের সার কথা হলো পও্বলি। यজ্ভের নিহত জীব নাকি স্বর্গে যায়। চার্বাকরা বলেন, यদি তাই হয় তাহলে যজ্ঞ্র্তা বা যयমান নিজের প্রিতাকে হত্যা করে সোজা স্বর্গে পাঠান না কেন? ইত্যাদি। (ভぃঃ জঃ ইঃ দ্রষ্ববয)

ঐ ঝপড়া বাড়তে বাড়তে বেদ ভক্তদেব সক্গে বৌদ্ধদের প্রবল প্রতিদ্দ্দিতায়
 হয়েছে। অতএব বৌদ্ধরা মূর্তিপৃজ্জা যজ্ঞ বলি বা ধর্মাচার নিষিদ্ধ করে প্রচার করেছিন পরকান নেই, জীব रত্যা পাপ প্রড়তি। মোটকথা হিন্দুধ্ম বা বৈদিকধর্ম্মর বিপরীত ধর্ম বৌদ্ধধর্মে জাতি ভেদ ছিল না। (ভাঃ জঃ ইঃ)

বৌ্দধর্ম্মের বিশেষ বৈশিষ্টা ধর্ম সংগঠন ও সন্ন্রাস সংঘ। হিন্মূধর্মের বিধান হচ্ছে জীবনে প্রথম দিকে ব্রক্ষচায়ী, जারপর গৃহী বা সংসারী, তারপর বানপ্র্্থ आর বার্ধক্যে বা বয়সের শেষাংশে সন্ন্যাস। आর হিন্দू সন্ন্যাস সংবিধানে সংঘ সৃंট্টির কোন নিয়ম নেই। কিত্ু বৌদ্ধষর্মে সংঘ সৃষ্টি একটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক
 প্রত্যেকেই বৌদ্ধের ঐ নীতি গ্রহ করেছেন। যদি আজও ভারতে হিন্দু জাতির মধ্য হতে সংঘબেলে বাতিল করা হয় তাহলে জাতি সামাজিক শৃঅ্খলা ও উন্নতি হতে বহ দূরে ছিটকে পড়বে। (জঃঃ জঃ ইঃ) ঐতিহসিক ডিন্সেট্ট শ্শিথ বলেছেন, "The Sanga of monks developed in to a hightly organized, wealthy and powerful fraternity...

যাহোক, হিন্দূধর্মের সাথে बৌদ্ধধর্ম্মর অড়াই চনতে লাগল, পরশ্পর পরুশ্পরকে গ্রাস করার চেষ্টা করত্তে নাপল্নে। ছল, বল, কना, কৌশল প্রডৃতি অন্তেরই প্রয়োপ হতে নাগল। একে অপরেরে «তি ঐ লড়াইটিও ছিল নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক নড়াই। অनেক উখান-পতনের পর অনুন্নত হিন্দুধর্ম বৌদ্মর্ম হতে অনেক শিক্巾 গ্রহণ করে উন্নত হয়েছিল জার বৌদ্ধরা নানা চক্রাল্তের শিকার হয়ে


 নড়ে যায়, পরে হিন্দুদের অত্যাচার ও অনাচারে ভারতে সৃষ বিশাল ব্ৰৗদ্ধ সমাজ




 শণ๒লি দান করিয়া বৌদ্ধর্ম ভারত্রর্ষ ইইতে বিদায় লইয়াছে।"

এখানে মনে রাথার কথা, কোন জাতি তার মৌলনীতির পরিির্তন সাধন করে অপর জাতির সংক্কৃতি ও সত্যতার কাছে নতি স্বীকার করে তাহলে ঢাকে স্বাত্ত্র্যবিহীন হয়ে ধ্ধংসের অতन তলে তলিয়ে যেতে হয়। এ কथা অব্যর্ৰ সত্।

যাহোক, শিব ঠাকুরের শৈশে ভক্ত শ্রেণী বা প্রাচীন হিন্দু সশ্প্রদায় বে বৌ্ধদের ওপর বেপরোয়া অত্যাচার করেছিল তা বহ ইতিহাসে পরিষারভাবে উল্পেখ
 বিদ্দেষবশে বুদ্ধদেবের ন্মৃতি বিজড়িত পবিত্র "বোধ্র্রিম বৃক্ষ" যা গয়াতে ছিল তা সমূলে উৎপাটন করেন এবং পাটলিপুত্রে বৌদ্ধদের ভক্তির বস্হ বৃদ্ধদেবের পদচিহ: সর্ఘলিক পবিত্র পাথরটিকে গসায় কেলে দিয়েহিলেন। তাছড়় কুশীনপরের অকটি বৌদ্ধ বিशার হতে বৌদ্ধদের তাড়িয়ে দিত্যেছিলেন এবং গয়ার বৌৗ্ধ মন্দিরে বুদ্ধদেবের মূর্তিটি অসপ্ধানের সক্গে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং সেই স্থন্ন স্থাপন
 নয়, জৈনধর্মের ওপরও উৎপীড়ন এবং অত্যাচার তিনি প্রায় সমানতাবেই করে গেছেন।

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম অনেক মিল আছছ। উভয় ধর্ম্ম জীব হত্যা নিষেধ এবং পরকাল ও ঈপ্বর স্রষ্ঠা সম্ধণ্ধে তাদের ধারণা নেতিবাচক। এবার প্রশ্ল হচ্ছে
 তার কারণ হচ্ছে এই বে, টৈন বেচারারা হিন্দ সম্প্রদায়ের সজ্গে প্রতিদ্দ্দ্তিত না
 মৌনতায় পরিণত হয়ে আসল সত্তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুছে গেছ্ছ। তার্木া य্যবসায়ে নতুন খাত, গণেশ ঠोকুরকে সম্মান প্রদর্শন, দूर্গা, কালী, সরন্নতী থভৃতি প্রত্যেক পৃজা পার্বণে ঋুশি হয়ে অংশগ্গহণ ইত্যাদির মষ্য দিয়ে প্রত্যক বা পরোক্ষডাবে ঢারা মৃর্তি পৃজারীর ন্যায় বে অবস্থায় এসে পৌছছছিন তা তাদের মूহে यাওয়ারই পূর্বাভাম। প্রমাণস্বক্রপ ভারত্জনের ইতিহাসে’ পাওয়া যায় যে,
 সগ্গাম তীব্র ও ব্যাপক হয়-নাই।... হিন্দুদের বর্ণাশ্রম হিন্দু দেবদেবী এব? হিন্দू आচার নিয়ম তারা অনেকটা মমনে নিয়েছে ও রক্কা করেছেন।"

তারপর মৌর্য সায্রাজ্য, শিত নাগবংশ এবং নন্দবংণের উণ্লেখ ইতিহাসে

 আগে পারস্য সশ্রাট তাঁর সৈন্য ভার্তের দিকে চালনা করেন। শ্রি⿵্টপূর্ব ৩৩৬ भালে ब্রীসদেশের ম্যাসিডন রাজ্যের রাজ্জ হন आলেকজাधার। তিনি পারস্য


 অाइण-निएण কর্রে আলেকজাণার ভারতে প্রবেশ করুলেন। ভারতের পুরু নাयীয়
 নিচয়ই উভয়ের সৎসাহস ও উদারতত প্রশংসার দাবি রাথে। ঐ সময়ে গ্রীক সষ্যতার সত্গে ভারতের যোগাব্যো হয় এবং সেখানকার ঠাকুর-দেবতার মৃর্তির নমুনাখলোও ক্রুে ভারতে আমদানি করা হয়। । র্রী বিনয় ঘোষের ইতিহাসে ১২৩ পৃষ্ঠায় आমাদের এই মতের্গ সমর্থন আছে। যथা "ভারতের গক্গার শিল্প ও ভাক্ষর্ব শিল্প এ্রীক শিল্পের কাছু অত্যধিক ঋণী। এ্রীক দেবতাদের মডেনে ভারতের দেবদেবীর মূর্তি গঠিত रয়োে।"

তাহলে এটা নক্ষনীয় বিষয় ভে, आর্য, মুসলমান, গ্রীক, ইরানি, তুরানি সবই বিদেশী। এমনকি ঠাকুর দেবতার মৃর্তিӨলো পর্মত্ত বাইরের প্রजাব বহন করে।
 आর্রোণ করে প্রজাদের শেয়াল-কুকুরের মত जর্থাৎ পখ্তর মত মনে করে দুর্ব্যবহার করেন এবং হত্যাকাও করে প্রজাদের রক্তে হত রাঙা করেন। প্রজাদের তিनি ऊীতদাস শ্রেনীত্ত পরিণত করেছিলেন। (রোমান ঐতিহাসিকদের লেখা
 পালन করतে করতে মৃত্যু মুথে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু পর পুত্র বিন্দু পিতার রাজ্যের সং্রক্ষ ও আরও পরিবর্ধন করেন।

বিন্দুসার্রে মৃত্যুর পর जার পুর্র অশোক মগধ্ধে সিংহাসনে বসলেন। ই凤র্রে মহাশढ্যের কৃপায় 'The great' শব্দের অনুবাদ্দ আমরা তাঁকে মহমতি বলে ডেরে থাকি। তিনি ब্যীবনে বন্কাহীন ও অনুন্नত চরিত্রের মানুষ ছিলেন। নিষ্ঠুরতার পরিচ্য় তিনি অন্নেকে টপকে গেছিলেন। সিংহসস দখল নিয়ে প্রত্যেক ভাইকে তিনি নৃশংসভবে হত্যা করে রক্তস্নাত সিংহাসনে সমাসীন হলেন। তিনি জौবনে প্রথম যুদ্ধ করুলেন কলিক্কক কেন্দ্র কর্রে। অবশ্য তিনি জয়ীও হয়েছিলেন। সেই প্রথম যুদ্ধই তাঁৰ জীবনের শেষ যুদ্ধ। কারণ সহস্র সহম্র
 প্গণহীন অজস্র দেহের পাশে কুকুরের মাংস নিয়ে মারামারি, শকুনের কর্কশ স্বর
 माँড়িয়ে গেলেন। সকনকে অভয় দিয়ে পাनिয়ে যাওয়া প্রজাদের ফिর্রিয়ে आনঢেন। প্রজাদের জন্য রাজরোষের ছার খুলে দিলেন। নিজে বৌদ্ছধর্মর আশ্রয়

 ঘোষণা করুলেন। প্রদ্রু শিলালিপিতে সারা রাজ্যে বুদ্ধদ্দেের বাণী খোদাই


পৃর্বকাহিনীতুলোও লিপিবদ্ধ করতে তাঁর নির্ভেজাল সার্ল্যে ও সাধুতায় বাধেনি। অশোকের আদর্শ নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য সারা বিশ্বের লোকের জন্য। তব্ও বলব, এইসব সিংহাসনকেন্দ্রিক রক্তাক্ত ইতিহাস প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকাকে মুসলমান রাজাদের বিশেষত ঔরঙ্জেেের ইতিহাস পড়ার সময় অবশ্য মনে রাখা উচিত।

প্রায় খ্রিঃ পূঃ ২৩২ সালে আশোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর সন্তান ও উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন অযোগ্য, ফলে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে বিবাদ ৃরু হয় । মৌর্য বংশের শেষ রাজা বৃহ্দ্রথকে ব্রাক্ষণ সেনাপতি হত্যা করেে নিজে সিংহাসনে বসলেন এবং অশোকের শ্মৃতি লোপ করে নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণ মতে, ভারতের অনেক প্রশংসার উল্লেখ আছে, আবার দুর্নামও আছে তেমনি। यেমন-হিন্দু জাতির মধ্যে কোন দন বা শাসক ছিল না। आর রাজাগণ যে নারী নিয়েই অধিকাংশ সময় অপব্যয় করতেন তারও উল্gেখ আছে। রাজা লোক লস্কর নিয়ে শিকারে যাওয়ার সময় সুন্দরী নারী বেষ্টিত হয়ে যেতেন এবং উচ্চ মঞ্চ তৈরি করে রাজা সেখান হতে তীর নিক্ষেপ করতেন। সেখানে তুধু কয়েকজন সুন্দরীই রাজার সহযাত্রী হতেন।

ভারতের শাসকগণ কর আদায় করতেন যথাযথভাবে। ব্যবসাদারেরা বিক্রয়লন্ধ অর্থ্রে দশ ভাগের এক ভাগ কর হিসেবে দিতে বাধ্য থাকতেন। অনাদায়ে শাস্তি হতো। এমনকি প্রাণদণ্ডও পর্যন্ত দেওয়া হতো। এখানে ঔরঞ্গজেবের জিয়ইয়া কর প্রসঙ্গ পড়ার সময় পাঠকবৃন্দকে এজ্ৰলো না ভুলতে অনুরোধ করি।

পূর্বেই বলেছি, অশোকের পর ত়াঁর সন্তানরা ছিল অযোগ্য। তাই তাদের অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে নতুন শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বহু দিন হতে মৌর্য শক্তির সঙ্গে হিন্দু শক্তির ছোট-বড় লড়াই চলে আসছিল। অবশেষে শেষ রাজা বৃহ্দ্রথকে হত্যা করে ব্রাক্মণ পুষ্যমিত্র খ্রিঃ পূঃ ১b৭ সানে সুন্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর্য পর তাঁর বংশধররা সিংহাসন আর ক্ষমতার লড়াই করে অবশেষে দুর্বন হয়ে পড়েছিলেন। ঢারপর রাজা দেবডৃতির মন্ত্রী বসুদেব রাজাকে হত্যা করে কানবংশের প্রতিষ্ঠা করনেন। আবার তেলেগু ভাষী সাতবাহন বংশ প্রবল শক্তি দিয়ে কান্যবংশকে অন্ত্র বলেই একেবারে ধ্বংস কর্রে।

তারপরই শকদের আক্রমণ। আক্রমণের ফলে সাতবাহন বংশ কাহিল হয়ে পড়ে। কিন্ত্র শ্রীযজ্ঞ সাত কর্নির আমলে আবার সাতবাহন শক্তিশালী হয়ে উঠে।

আমাদের অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, বুদ্ধদেব, মহাবীর প্রমুখ ধর্ম প্রচারকগণের দলবল মৌ্য বংশ তথা উপরের আলোচিত রাজাপণ হিন্দু বা ব্রার্মণ বংশের লোক। ఠধু ভারতে ইংরেজ আর মুসলমানরাই হচ্ছে অহিন্দু বা বিদেশী। এটা এক বিরাট ত্রুটি বা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছूই নয়। বিনয় ঘোষ

মহাশয়ের ইতিহাসে ১৬৮, ১৬৯ পাতায় আছে-"পূর্ব ভারতে মগধে শশઋ নাগ, নন্দ, মৌর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠা লাডের ফলে এসব বেদবিরোধী ধর্মমত যে রাজ পোষকতা লাভ করে তাতে বেশ কয়েক শতাব্দীর জন্য হিন্দুধর্মের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার পথ অবর্রুদ্ধ হয়ে যায়। প্রকাশ্যে অবশ্য মৌর্য রাজারা হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করেননি, চন্দ্রছুপ্ত হইতে অশোক কেই ব্রাক্ষণ বিদ্বেবী ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের মত সম্রাট বে বেদবিরোধী ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ইহাই যথ্টে।" শক বংশে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনই হচ্ছেন শেষ রাজা। ১৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

তারপর ভারত্রের বাহির হতে কুশান নামে আর এক শক্তিশালী জাতির আবির্ডাব ঘটল। ইউচি নাম তাদেরই। কুশন বংশের শেষ রাজার নাম কনিষ্ণ। আมরা কিষ্ুু একটা মজার জিনিস দেখতে পাই কনিষ্ক কুশান বংশীয় রাজা, মোটেই 'শক’ বংশীয় নন অথচ ৭৮ খৃঃঃ হতে তিনি নতুন অব্দ তরু করেছিলেন। কनिक्षिর এই অब्म कनिষ্ষাক্দ বা কুশানাব্দ নাম না দিয়ে নাম হয়েছে শকাব্দ। यদিও তিনি শক নন তবু আমাদের সাধেের শখে তিনিও শকের মত চিহ্নি।

এ ক্ষের্রেও আমাদের অনেকেই মনে করে থাকেন তিনিও হিন্দু। अতএব দেখা যাচ্ছে মুসলমান প্রতিষ্ঠিত হিজরি সন গণনা করুে সম্মান যেতে পারে অথচ বিদেশী কুশান বংশকে মনে মনে হিন্দু ও স্বদেশী কল্পনা করের শকাব্দকে গ্রহণ করে ধন্য হল্লে ক্ষতি নেই। কনিষও বৌদ্ধধর্মে তুষু বিশ্বাসী ছিলেন বললেই रবে না বরং অশোকের মত তিনিও তাঁর রাচ্ট্রে বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়েছিলেন রবং রাষ্ট্রের তর্যফ হতে বহু অর্থ ব্যয় করে বে বৌদ্ধধর্ম দু-নান্দু হয়ে পড়েছিল তাকে সবন করে তুলেছিলেন। এমনকি বৌদ্ধধর্มের উন্নতির জন্য কনিষ যা করেহিলেন মহামতি সফ্রাট অশোকও অতটা কর্মতে পারেননি। বিনয় ঘোষের লেvায় আহে-"অশোক বৌদ্ধধর্মের উন্নতি বিস্তারের জন্য যে কাজ করিয়াছিলেন কণিষ্ষ তা আরও সুবিন্যস্তক্রপপে সম্পাদন করার চেষ্টা করেন।" কनিক্ষের সময়ে চীনে সেই দেশীয় পণ্তিতদের সহরোগিতায় বৌদ্ধধর্মের অনুবাদ করে অনেক লোককে বৌদ্ধধর্ম্ম দীক্ষিত কর্木ার্গ ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনিভাবে জাপানেও বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে।
 ন্যায় প্রতাপশালী ছিলেন না। ৩৭b श্ষি ইনি মারা यান। ইনিও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং চারদিকের রাজা-প্রজার মধ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন। তার উপাধি হয়েছিন ‘সর্বোরাজ্যোচ্ছেতা' অর্থাৎ সকল রাজ্যের উচ্ছেদ সাধনকারী। তারপর আসেন দ্বিडীয় চন্দ্রত্ব বিক্রমাদিত্য। তারপর এলেন একে একে


এরপর ভারূতের বাহির হতে ৩রু হল হন জাতির আক্রমণ। সারা দেলে মারধর, লুট, অগ্নিসংযোগ, হত্যাকাও প্রভৃত্তে এক বিউীষিকাময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর ঐ জাতি ভারতে বৈবাহিক সম্ধ স্থ সাপন করে ভারতীয়অजারতীয় দুই জাতির সংমিশ্রণে রাজপুত বণণ্ের সাথে মিশে যায়।
 হইয়াছিল।" (ভাঃ জঃ ইঃ ২০৭ পৃঃ) అึ যুগে একটি আকর্যজনক घটনা घটে। হিন্দুধর্মের চিরদিনের বিষ্ণ হঠাৎ কৃखুনত পরিণত হয়। তিন ভগবানের মধ্যে বিষ্ম কৃষ্ণ হয়ে সমাজে প্রচারিত হতে থাকেন। (ভারতজনের ইতিহাস দ্রঃ ২০৮ পৃঃ)

এদিকে হ্ন জাতির প্রবল আর্রমণে হিন্দু৩শ্ঠ বংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। ঐ সময় রাজা শশাহ্ক প্রবল প্রতিভাশানী হর্যে আা্যপ্রকাশ করেন এবং বৌ্ৈধর্মের ওপর নির্মম ব্যবহার করেন। তারপর দিল্লির নিকটে ধানেশ্রে পুষয়ূতি র্木াজার आर्বिजাব হয়।

जারপর রাজ্জনীতির মঞ্চে आসেন রাজা হর্ষবর্ধন। তাঁর ভাই র্রাজা গ্রহব্ধন निহত হয়েহিলেন। হত্যাকারী শশাক্ক হর্মনর্ধনেন্ শত্রে হয়ে 弓ঠলেন। তাঁর ভাইকে হত্যার অপরাধ্ে তিনি প্রতিজ্ঞ করেহিলেন যচ দিন ভ্রাত় হত্যার প্রত্শোধ नা নিতে পারবেন ততদিন তিনি ডান হাতে খাবেন না। অবশ্য তিনি বাম হাতেই খেতেন। শশা\% কিদ্দু প্রবল শক্তি ও প্রভাব্যতিত অবস্গাতেই স্বাভাবিকভবে পরলোক গমন করেন। ঢাঁর মৃত্যু্র পর হর্ষবর্ধন ও ভাক্করবর্মা সব অধ্চन দখলে आনেন।

जত আলোচনায় দেথা গেল শদু আক্রমণ, হতা, মারামারি আর• অয়-
 নয়, কারণ সিংशাসনের জনা, রাজ্যের জন্য बড়াই তষন বীরত্ণ বলে ধ্রা হজো।





 খেना अमভ্যতায় পরিগণিত হরে পারে। उঋনকার সমালোচকগণ «मि




यাহোক, হর্ষবর্ধনের পর ভারতের বুকে ‘চেত বণণের’ आর্বিতাব হয়। ঐ
 তিনি তমিল দেলের রাজ্যఅেলো আক্রমণ কর্রেন। শেষে ‘পাও দেশ’’ থেকে মণিমুক্ত, সোনা-রুপা, হাতি-ঘোড়া বহু কিছ্র নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।


তারপর এন চালুক্য বংশ उ পল্লব বংশ। যथাক্রম্ প্রথম পুলকেশী, দ্বিতীয় পুলকেশীসহ ছোট-বড় অনেক র্যাজার আর্বিতাব ঘটে ক্রমে পাল বংশের সৃচনা হয়। পাল বংশের c্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপান।

তার্র্ ৮৫০ হাত ১২০০ সাল পর্যত্ত ‘চোল বংশ’ আম্যপ্রাশ করে টিকে থাকে। রাজবাজ, রাজেন্দ্র প্রমুখ চোল রাজার ভূমিকাও শক্তিদীপ্ত ছিন। ঐ চোল রাজাদের সময়ে ভারতের শিল্রটৈতিক বেশ উন্নতি হফ্যেছিন। বড় বড় মন্দির এবং স্থাপত্য শিল্লে নৈপুণ্য সগর্বে প্রমাণিত হয়েছে।

তারপরই পান বংশ ও সেন বণণশর আর্বিতাব। গোপান, ধর্মপান, লেবপাল, মহীপাল, ্্রথম নহাপাল ও দ্বিতীয় মহীপাল প্রমুখ রাজা ছিলেন পাল বংশের মধ্যে। দিতীয় মरীপাল जার ভাই সুরপান ও রামপাनকে জেলের মধ্যে বল্দি जবস্থায় রেরেছিলেন। কারণ আতন্ক ছিন অবিষ্যতে যদি সিংহাসন নিয়ে লড়াই হয়। जাই পূর্বাহ্থেই পাকাপাকি ব্যবগ্থ। । যাহোক, পান বংলে আরও অনেক নরপতির আগমন ঘটেছিল। बেंমন নারায়াপপাল ৫৪ বছর রাজত্ করেছিলেন, রাজ্যপাল ৩২ বছর রাজত্ব করেছিলেন। দ্বিতীয় গোপাল ১৭ বছর, দ্বিতীয় সুরপাল ২৬ বছর, রামপাল ৪২ বছর, গোপাল (তৃতীয়) ১8 বছর, মদনপাল ১৮ বছর ও গোবিন্দপাল 8 বছর রাজত্ করেছিলেন। এমনিডাবে সেনবংশের মধ্যেও বিজয় সেন ৬২ বছর মতাত্তরে ৩২ বছ্র, বল্পাল সেন ১১ বছর, লক্ষণ সেন ২৭ বছর, বিপ্বজ্পপ সেন $>8$ বছর, কেশব সেন ৩ বছরকাল প্রভৃতি।

এর মধ্যে לৈববর্ত বংশ একবার শক্তিশালীর্রাপে আা্মপ্রকাশ করে মেরুদণ সোজা করততে চেয়েছিল। কৈবর্ত রাজার নাম ছিল ভীম। স্জ্রাত্ত রাজাগণ ঐ সময় এক্তাবদ্ধ হয়ে জোট বাধলেন বে, ককবর্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া হতেই
 घूক্ধে সমষ্ত প্রত্দিন্দ্রী দলের মিলিত শক্তির কাছে তাকে পরাজিত হতে হল।
 হহ্রিরে এবং যুদ্ধের পর অনেককে নিষ্ঠুরजাবে হত্যা করে কৈবর্ত শজ্জিকে দমন কब्ना रক্রেছিল। ভীমরাজার আা্যসমর্পিত সৈন্যদের রামপাল নিজের সৈन্যদলে সং্যুক্ত কর্রেন। তারপর রামপালের পুত্র রাজ্যেপালও সবশেষে গোন্দিপাল রাজা एन, কিত্যু রামপালের মত এদের উপযুক্তত ছিন না।

এবার সেন বংশের রাজারা এগিয়ে এলেন শক্তির প্রতিদ্বন্দূততায়। পাল রাজাদের বিদায় পর্ব এবং সেন রাজাদের উদয় পর্ব খुব্রু হয়ে গেল।

বল্লাল সেন খুব উচ্চ হ্রদয়সম্পন্ন মানুষ ছিলেন না। যুগের তালে ব্রাক্মণ শূদ্রাদি পাশাপাশি বসবাস করার ফলে ক্রমে ছ্তত্মার্গিদা হিন্দু সমাজে কমে আসছিল। কিন্তু বল্লাল সেন শক্ত হাতে তা দমন করলেন। క্রাক্ষণদের ভদ্র ও কুলীন শ্রেণীতে এবং অব্রাক্ষণ ও অনুন্নত শ্রেণীকে নীচ বা ছোটলোক ও অস্পৃশ্য শ্রেণীতে পরিণত করেন।＂রাজা বল্মাল সেন বলেন যে，কুলীনদের নয়টি かু থাকা উচিত। যাদের এসব গুণ আছে তাদের শ্রেંষ্ঠ，যাদের আটটি ঔণ আছে তাদের ‘সিঙ্ধ শ্রোত্রী’য়’ ও যাদের সাতটি গুণ তাদের আছে ‘সাষ্য শ্রোত্রী’য়’ বলে অভিহিত করেন। বাকি কুলীনদের তিনি নাম দেন ‘কাষ্ঠ শ্রোত্রীয়’।．．．বল্মাল সেন সব কুলীনকেই সমান স্থান দিয়েছিলেন। তিনি তাদের অকুলীন কন্যা বিবাহেও কোন বাধাআরোপ করেননি।＂（বিনয় ঘোষের লেখা ‘ঈপ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর’ পুস্তকের ১০৯ পৃঃ হতে）

ঐ পুস্তকে ১১০ পৃষ্ঠায় আরও লেখা আছে＂．．．ব্রাহ্মণরা এই কৌলিন্য প্রথার দোহাই দিয়ে সামাজিক সুবিধা আদায় করতে লাগলেন। ক্রমে এই কৌলিল্য প্রথা থেকে সৃষ্টি হল কন্যাকে উচ্চ বর্ণে বিবাহ দেওয়ার রীতি－যার অবশ্যষ্ভাবী ফল इল বহু বিবাহ। এক একজন কুলীন ব্রাঙ্ষণ বহু কন্যার পানি গ্রহণ করতে ম্নাগ－ লেন।．．．ねতুমতী इওয়ার আগে কন্যার বিবাহ দেওয়ার বাধ্য－বাধকতা ও বিবাহ দিতে না পারলে পিতা－মাতার যে সামাজিক অমর্যাদা হঢো তা থেকে নিষ্ধৃতি দেওয়ার জন্যই কুলীন ব্রাক্ষণরা এই কন্যাদের বিবাহ করতেন। অতএব বিবাহ বেশ লাভজনক পেশা হয়ে উঠল। কুলীন ব্রা⿰্凡ণ কন্যাদের অসহায় পিতা－মাতারা দু’তিন ডজন त्र्র থাকা সত্ত্রেও ৭০／৮০ বছরের বৃদ্ধ কুলীন ব্রাক্মণদের উপয়াক্ত পাত্র বলে বিবেচনা করতেন।．．．মৃত্্রায় আশি বছরেরও অধিক বয়ঙ্ক যৃচ্ধের সজে নিতাশ্ত নাবালিকা কন্যাদের বিবাহ হতো। মৃত্যুর আগে সেই বৃক্ধের লাভ হতো সামান্য কয়েকটি টাকা।＂

কুनীন ব্রাক্রণদের মর্যে যারা অনেকে এই প্রथার বিরোষিতা করেছিলেন ঢাঁদের মধ্যে পূর্ববগ্গে（বর্তমান বাংলাদেশ）রাশবিহারী মুঋোপাধ্যায় ছিলেন বিশেষ উল্লেথয়াগ্য। তিনি তাঁর্র জীবন চরিতে या निখেছেন সামান্য একটু তুল্নে ধরা হল। তিনি লিখেছেন，＂．．．পিতাঠাকুর মহাশয় জামাকে অতি শৈশবাবস্ঠায় রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তথন পিত্ব্য শ্রীযুক্ত তাব্রক চঙ্ড্র মুথোপাধ্যায় মহাশয় আমার অবিভাবক ছিলেন। দারিদ্য্যতাবশত আমাকে অক্ছকালের মধ্যোই তিনি আটটি বিবাহ করান।．．．বহুবিবাহে সম্যত্তি থাকলে বোষহয় আমাকে শতাধিক রমণীর পানিখ্রিহণ করিতে হইত। अनন্যোপায় হয়ে আরও ছয়টি পরিণয় ন্ষীকার করিতে হইল，তাতে আমার ঋণ পরিশোধ ও পরিবার বর্গের কিষ্ষিৎকালের

ভ্রণ-পোষণের সংश্হান হইলে আমি... হসেন শাহীর জমিদারদের আশ্রয়
 সং্পিি্ট জীবন বৃত্তান্ত)। এছাড়া আরও অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা শেতে भারে বে, কৌनীন্য প্রथা সমাজ্জ কত ভীষণ আকার ধারণ করেছিল। বেমন (ক) "একणि ব্রাঙ্মণণর যদি ত্রিশtি ত্ত্রী थাকে তবে প্রতি মাসে কয়্যেক দিনের জন্য শ্বফরালয়ে গিয়ে থাকনেই ভাল খেয়ে ও উপহার পেয়ে এবং জীবিকা অর্জনের কোনও চেষ্টা না করে তাঁর সারা বছ্র কেটে শ্যেত পারে। বহ বিবাহ প্রথার ফলে কুনীন ব্রাঙ্ষণরা এক নিষর্মা, পরড়কশ্রেণী হয়ে উঠঠছে এবং বিবাহের মত একটি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুহ্ঠানকে নীতিহীনতার উৎস করে তুলেছে।"
(খ) "অতএব অনেক কুনীন ব্রাক্ষণের জীবনধারণের একমাত্র অবনম্বন বহ বিবাহ কর়া।"
(গ) "কুনীনরা বৃদ্ধ বয়সেও বিবাহ করে। অনেক সময় স্ত্রীদের সজ্গে তাদের সাক্ষাৎই হয় না অথবা বড়জোর তিন-চার বছর পরের একবারের জন্য দেখা इए।"
(ঘ) "এমन কথা শোনা यায় বে একজন কুনীন ব্রাপ্রণ এক দিনেই তিনচারটি বিবাহ করেছেন।"
(ঙ) "কোনও কোনও সময় একজনের সব কয়ঢি কন্যার ও অবিবাহিত ভগিনীদের একই ব্যক্তির সজ্রে বিবাহ দেওয়া হয়।"
(Б) "কুনীনের घরের বিবাহিত বা কুমারী কন্যাদের খুব দুঞথের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। কুলীনদের এই ধর্নের বহ বিবাহের ফলে ব্যভিচার, গর্ভপাত, শিষহত্যা ও বেশ্যবৃত্তির মত জখন্য সব অপরাষ সংখটিত হয়।" (উপর্রে ‘ক’ হতে ‘চ’ পর্যল্ত উক্ধৃত্ফিলো শ্রী বিনয় ঘোষের লেখা ঐ ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’ নামক পুম্তंক হতে নেওয়া হয়েছে।)

এ ছাড়া এমন ব্যক্ত্দের কथা জানা গেছে, যারা ৮২, ৭২, ৬৫, ৬০ ও
 পুত্র সד্তান্ন এবং ২৬, ২৭, ২৫, ১৫ ৫১৬িি কর্রে কন্যা সন্তান ছিল। লোটকথা কৌনিন্য প্রথা একব্রেণীকে একশত খて্ বিভক কর বিভেদের প্রাচীর রচনার ফ্েে মানুষ্রের মানবিকতাকে দাক্রুণভাবে অপমানিত করা হয়েছিন অবং মানুষ্বের शाধীन अधिकाরের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছিন।
 নষ্ঠ হয়ে यায়। ছোট-বড় প্রত্যেক রাজাজাই বেমন নিজের সিংহাসন, রাজ্য ও ধার্बকে’弓 বড় করে দেফেছেন, দেশ, সমাজ ও জাতির কন্যাণ কামনায় উদারতা
 र<্রে শাজ্রীর্রিক ও মানসিক দूर्বলजাবোধ কর্রহিলেন। এমন সময় নিত্যনতুন

সংবাদ মুসলমান জাতি সম্বঙ্ধে টনতে লাগলেন। তারা নাকি তিন ঈপ্রে বিপ্ধাসী নন। এমনকি Шাঁদের ধর্ম মূর্তিপূজা মোেই নেই। তাঁরা নাকি মূর্তিপূজার খুব বিরোধী, তাঁদদর আধ্যাখ্খিক ফ্মমতা এত বেশি থে, হযরত মুহাশ্মদ (সা.)-এর শিষ্যরা আল্নাহর শক্তিতে প্রথমেই কোন দেশ জা্রমণ করার আগেই জনতে পারেন সেই রাজ্যের সমন্ত অবস্থ। जার পরেই হয় आক্রমণ। তাঁরা নাকি অল্প সৈन্য নিয়ে বিশাল বিশান সৈন্য বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে জয়লাভ করেন ইত্যাদি। उবে একथা ঠিক বে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূনূল্লাহ" পতাকা তলে একত্রিত হয়ে তथা কুরআন ও হাদীসের মর্মকেন্দ্রে সমবেত হয়ে আধ্যাখ্রিক বা আশী ক্রমতায় ক্ষতাবান মুসলমানরা বে দিকেই পদার্পণ করেতে জগতের সেই অংশই হয়েছে জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা-সভ্যত, তাহজিব ও তামাদ্দুন অতুননীয়।

আমাদের দেশের প্রচলিত ইতিহাল্সের মধ্যে রমেশ মজুমদারের ইতিহাস ও ঐতিহািিকতায় অনেকেই আস্থাীী। সেই ইতিহাস অবলম্নেন লশ্ষণ সেন্নে হাত হতে রাজশক্তি কেমনভবে মুসলমানের হাতে এল এখন সেই প্রসন্গে কিছू আলেচেনা কর্া যাক।

তিনি ঢাঁর ইতিহাসে অবশ্য ঐতিহাসিক মিনহাজুদ্লিন সিরাজ সাহেবের লেখার অনুবাদ হতে তথ্য সগ্গহ করেছেন। উদ্গৃতিটি নিম্নর্নপ-
"बই সময় লখমনিয়া রাজধাनो ‘নুদীয়তে অবস্शান করিতে ছিলেন। ঢাंহার পিতার মৃত্যুর সম<়্ে তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন। তাহার জন্মকালে দৈবজ্ঞগণ গণনা করিয়া বলেন বে, यদি এই শিক্রে এখনই জন্ম হয় তবে সে কখনই র্রাজা হইবে ना কিত্ু আর দুই ঘন্টা পরে জন্মিলে সে b০ বছর রাজত্ করিবে। এই কथা అনিয়া রাজমাতার দूই পা বাধি্যি মাথা নিচের দিকে করিয়া তাঁহাকে ঝুলাইয়া রাখা হইল। তভ মুহুর্ত্র উপস্থিত হইলে তাহাকে নামান হয়, কিন্ুু পুআ্র প্রসবের পরেই তাহার মৃত্যু হইন। তিনি হিন্দূস্তানের একজ্জন প্রসিদ্ধ রাজা হিলেন। বখতিয়ার কর্ত্তে বিহার জয়ের পরে তাঁার বীরত্পের খ্যাতি নুদীয়ায় পৌছিন।

তাহলে উপরোক্ত উদ্ধৃতি হতে এও জানা গেল, ভাগ্য ভবিষ্যতের্র বে ফল ব্রাশ্ষণ ও দৈৈজ্ঞগণ বনতেন সামন্য হতে স্বয়ং রাজা পর্য্তন্ত ত বিশ্ধাস করতেন। নচেৎ ঐ প্রসবকালের যন্র্রণাদায়ক সময়ে এ রকম নিষ্ঠুর ভূমিকা প্রতিপালিত হঢে পারত না।

পৃর্ব্বিই বলা হয়েছে মুসলমান সৈন্য, সেনাপতি ও রাজাগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাতে কঠোর সাধনা এবং দিতে সৈন্য চালনা করতেন। চাঁরা ঘুমানোর পৃর্বে পঁচ থেকে দশ মিনিটের সময় নিয়ে একটি নামাय পড়ত্ন जার নাম ছিল 'ইসাতিখারা’ নামাय। তারপর দুই হাত তুলে আল্মাহর কাছে প্রার্থনা করত্তন; হে आল্লাহ! आমরা আমাদের জন্য নয়, তোমার জন্য যুদ্ধ করে যাচ্ছি এবং তোমার জन্য মরতেে আমরা প্র্্ত্তত। এখন আমাদের आগামী অভিयান কেমনভাবে

কোন্নদিকে করা হবে তুমিই জানিয়ে দাও, সাহায় কর; তারপর তדে খুমিয়ে পড়ত্তন। স্বপ্নয়াগে প্রার্থনার ফলাফল জানতে পারত্ন এবং সেই মত যুর্ধের ময়দান্ ও জীবন্নে সর্বত দুর্বার গতি নিয়ে ছুটে ভ্যেেন; সাফন্য তাদের সাদর अडिবাদন জানাত। এথनো ฆूব সাধু শ্রেণীর মুসলমানরা নিজেদের ব্যক্তিগত কাজজও ঐ নামাব্রের মা্যমে নির্দেশ লাভ করে থাকেন। খুব পরীক্ষিত এমনি বহ্ তথ্যপূর্ণ ঘটনা আমাদের হাতে আছে, কিন্ু বর্তমান বিশ্পের নিচ হতে ওপর পর্যন্ত বেশির ভাগ মুসলমানই মুখে ধর্মের মত বাণীই বলেন না কেন, অনেক মানুষেরেই অবস্থায় ঘুণ ধরেচে। এর কারণ পরিবেশ ও উeকট শিক্কর চাপ।

যাহোক, নুদীয়ার বৃদ্ধ রাজা কতখালো সৈনাকে স্বপ্নে দেখলেন তাঁরা নুদীয়া आক্রমণ কর্রেছেন, ঘুম ভাঙার পর যারপরুনাই বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর ওপর মুহাপ্পদ বর্খতিয়ার তুর্কী মুসলমান বীর্রের থ্যাতি নানাভাবে ৩তে আসছেন। তখন ঐ বড় বড় দৈবজ্ঞ, याँরা তাঁেক বিধান দেন তাঁদের ডাকলেন। তাঁরা গণনা করে বললেন আক্রমণের সষ্ভাবনা। দৈবজ্ঞগণ এধং রাজা অনেক চিত্তা-ভাবনার পর অবশেশে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন বে, গক্চচরগণ ভিক্ষুক বেশে গিৰ্যে দেখে আসুক তুর্কী সৈন্যদের চেহারা পোশাক-পরিচ্মদ কেমন। তারপর যদি স্বপ্নে দেখা র্রপ চেহারার সাথ্রে মিলে যায় তাহলে স্বপ্ন সত্যিই বলতে হবে। তাই-ই করা হন। কিছूদিন পরে সংবাদ এন-তাঁদরর দাড়ি আছে, (গুাফফ কামানো, মাথায় উন্নত শির্ত্রাণ, সৈন্যরা লৌইবর্ম পরে থাকে। কথায় কথায় ‘আল্লাহ’ আর 'ইনশাআাল্লাহ' শশ্দ উচ্চারণ করে। একতাব্ধ হয়ে উপাসনা করে তারপর সমবেত হয়ে হাত তুলে নিজের ভষায় কী যেন প্রার্থনা করে এবং উপাসনা শেষে শিখর মত সকলে কান্নাকাটি করে। এই সংবাদ খনেই দৈবজ্ঞ বনলেন, "ছা, শাল্প্রও ঐ রকম লেখা আছছ।" তারপরই ভীতসআ্রস্ত হয়ে রাজা লক্ষণ সেন জানালেন, আমার স্বপ্নে দেখা তুর্কীবীরদের চেহারা আর তুষ্ঠচরদের আনা সংবাদ একেবারে মিলে গেছে। তখন দৈবজ্ঞগণ পরামর্শ দিলেন, আপনাদের চूপিচূপি সশ্যান নিয়ে নুদীয়া হতে সরে পড়াই ভাল, আমরাও আপনার সজ্xে যেতে প্র্যুত।
 বেমন-"అষ্ঠচর পাঠাইয়া বখতিয়াররর আকৃতিতে বিবরণ आনান হইলে লেখা
 বণিক নদীয়া इইতে পলায়ন করিল।"

যাহোক, নক্ষণসেনের মত ব্রাজার "ওঠ বলনেই কাধে ঝূলি’র মত পলায়ন সष্ব নয়। বছর খান্নক পরেই মুহাশ্যদ বর্খতয়ার ১tr জন অপ্যারোহী সৈन্যসহ বিপুন বেগে নদীয়ার রাজদরবারে অসে উপস্থিত হলেন। তার পৃर्বেই নগর্রে B



রাজथ্রাসাদ আক্রমণ করলেন। লক্ষ্ণণ সেনের পুত্র এবং ચুব অল্পসং্যাক দেহরক্ఘী এতক্ষণে বুঝতে পারল এঁরা বণিক নন; সেই স্বপ্নে দেখা ঢুক্শী সৈন্য। বীর বিক্রমে একবার বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেন কিত্ু বৃথা হল শেষ চেট্টা। এইবার বাধ্য হয়ে রাজা লক্ষণ সেন পেছনের দর্রজা দিয়ে আघ্মগোপন করে পূর্ব বন্গে পলায়ন করলেন।

রমেশ মজুমদার ‘বাংनা দেশের ইতিহাস’-এ ২৮ পৃষ্ঠায় লিথেছেন, "বে সময়ে তুরষ্ক সেনাকর্ত্থক দেশ আক্রান্ত হওয়ার পৃর্ণ সষ্ভাবনা বিদ্যমান সেই সম<্যে র্রাজধানীর ঘাররকক্ষীরা আঠারজন অপ্ধারোহী তুকীকে বিনা বাধায় নগর্রে প্রবেশ করিতে দিল এবং অস্ত্রশत্র্রে সজ্জিত বর্মাবৃত সৈন্যকে অপ্বব্যবসায়ী বলিয়া ভুল করিল।"

ঐতিহাসিকগণণর নিজের জ্ঞান দিয়ে সমালোচনা করা একটা চিরত্তন স্বডাব ধর্ম। यেমন অমুক রাজা অমুক বাদশার পত্নের কারণ এই ইত্যাদি। यদি তিনি এই ভুল না করতেন তবে পরাজয়বরণ করতে হতো না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিস্ু একটা কথা মনে রাথার প্রড়োজন শে, यদিও প্রচলিত আছছ 'সাবধানের বিনাশ
 বিনাশের সাবধান নাই'। অতএব যখন স্রষ্ঠার সদিচ্ম অনূকৃলে থাকবে তখন সব ভুনই ঠিকে পরিণত হবে আর যখন বিশ্ধবিষাতা পক্ছে না থেকে বিপক্রে প্রতিকূলে ভাব প্াষণ করবেন তখন সব ঠিকই ভুলে <্রপ নেবে-यদিও এই
 আनाইহি ওয়া সাল্ধামের দলডুক্ত মুহাম্মদ বথ্থিয়ার থিनজীর দলকে ঘোড়া ব্যবসায়ী নাম্ আখ্যায়িত করার বা মনে করার পেছেনে ৯ একই সত্যের ইপ্পিए রल়েছে।

## তৃতীয় অধ্যায়

## মুসনমানদের ভান্রত আগমনের পৃর্ণ অথ্য

মুসনমনদের ভারতে প্রথম পদার্পণ স্মণ্ধে দেশের প্রচলিত আটপপৗরে ইতিহাসে পাওয়া যায়, ভারতে সর্ব্রথম মুসলমান জাতির আপমনকাল মুহাষ্মদ বিন কাসিমের সময় হতে। আসল ইতিহাস কিত্তু তা নয়; বরং আরও বহু তথ্যপৃর্ণ ইতিহাস লুকিয়ে আছে ইতিহাসের ইতিহাসে।

আমরা এতফ্ষণ পর্যত্ত অধিকাংশ ক্কেত্রে শ্রী বিনয় ঘোষ ও তাঁর ত্র্রী ‘ইতিशসসের সিনিয়র শিক্ক্য়্রী শ্রী বীনা ঘোষ এম এ বি-টি’র সহযোগিতায় লেখা ‘ভারত জনের ইতিহাস’ হতে উদ্ধৈতি দিয়েছি। তাতে তাঁদদর জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, নিরবেক্ষতা ও দুরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া গেছে যথেষ্ট। কারণ বৌদ, জৈন প্রভৃতির ইতিহাসে বিদ্যেষতার চিহ্ পাওয়া যায়নি যদিও তাঁরা হিন্দু ছিলেন না, বরং অহিন্দু বা তাঁর ভাষায় নাস্তিক প্রভৃতি। কিত্ুু মুসলমানদদর ক্ষেত্রে শ্রী ঘোষ মহাশয় নিরপেক্ম ভূমিকা গহণ করতে পার্রেনি বনে অনেকের বিশ্ধাস। जার প্রমাণ রকাম পরেই জাসবে।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি, ইংরেজগণ তাঁদের্গ স্বার্থ রক্ষার তগিদে ইতিহাসে মুসলমান চর্রিब্রকে বিকৃত করেছিহেন এবং করিল্যেছিলেন। আর হিন্দুমুসলমান বির্াাট দুটি জাতির মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্দেষের বিষবৃক্ম রোপণ করতে পারনেই তাঁদের কৃতকার্যण। তাদের উc্দেশ্য সিদ্ধি। তাই মুসলমানদের ইতিহাস লেখার সময় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনেকে তাঁদের লেখায় প্রমাণ দিয়েছেন তার্রা মুসলমান জাতিকে কে কোন ঢোেে দেখেন! পুরক্ষারপ্রাধ্ঠ বিনয় ঘোষও তার ব্যত্ক্রিম নন বনেই অনেকে মনে করেন। তিনি একজন ইত্ছিহস লেখক ও সরকারের দায়িত্ববহনকারী এবং শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের বা স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত। তাঁর স্ত্রীও একজন উচ্চ শিক্ষিতা এবং তিনিও দেশের ভাবী নাগরিক গড়ে তোলার জন্য নির্বাচিত নাম কর্া শিক্ষানিকেতনের শিকয়িब্রী। এখन তাঁদের লেখাও यদি নির্ভেজাল দোষমूক্ত না হয় তবে সাধারণ লেখক-লেথिকা, শিক্কক-শিক্ষয়িত্রীর অবস্থা বে আরও ভয়াবহ হবে তাতে আচর্ষ বा অवाক হওয়ার कী आছহ? जাই এই आবশাকীয় অবতারণার প্রয়াস।

শ্রী ঘোষ তাঁর ‘তারত জনের ইতিহাসে’ একাদশ অধ্যায়ে ২৭৭ পাতায় খৃু কর্রেছ্ছে ‘ইসলাম্মর অভিযান’। সেथানে মোটা অক্ষরে যা লেখা আছে একদু সৃণ্চ দৃষ্টি দিয়ে দেখলেই তা গভীর সাম্প্রদায়িকত যুক্ত না মুক্ত তার বিচারের দায়িত্ম আমার্গ সূক্মদর্শী পাঠক-পাঠিকার ওপরেই অর্পণ করলাম।

ঐ ইতিহসে লিথিত আছছ-"इযরত মুহাম্মদের মৃত্যুর পর যাহারা ইসলাম ধর্মের ধারক হইলেন তাঁহাদের বলা হয় খলীফা। এই খলীফাদের শাসনকাল ক্রুমে একটা সুসংহত মুসলমান রাজশক্তির বিকাশ হইলে এবং তাহা আরবের

 যूপে অन्याয় বলিয়া গণা इইত না।

তার পৃর্ব্রে ইতিহাসের ঐ পাতাতেই ইসলাম ধর্ম সম্পক্কে লেখক বনেছেন,...৬৩২ খ্রিস্টাক্দ মুহাম্দদের মৃত্যুর পর তাঁর উচ্ঘসিত তরক आারবের ভৌগোলিক সীমা অত্ক্র্ম করিয়া প্রচও বেপে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুর্ম বহ প্রাচীন, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রাচীনতাও কম নয়। ঘৃিষ্টষর্মের ৬০০ বছরের বেশি হইয়াছে। কাজেই নবজাত ইসनাম ধর্মের দুর্বার প্রাণশক্ত অন্তত সাময়িকভাবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মানুরাগীদের বেশ বিঙ্রান্ত ও বিপর্য়্ত করিয়া ফেनिয়াছিল।"
 রণত বলা হয়ে থাকে, ভারতে মুসলমানদের প্রথম অडিযান মूহাশ্যদ বিন কাসিম্মের সময়। ভারতের ওপর লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে হিন্দু যাাজা দাহিরেরে সময়ে মুসলমানগণ যেন বিনা কারণেই আকশ্মিক আক্রমণ করেহিলেন, ইত্যাদি।

 লমানদেরই দেওয়া। হ্যরত মুহাম্মদ্রে (সা.) সময়েই ভারত সমা্ধে রকদিন তার বিখ্যাত শিষ্য হযরত আবু হেরাইরা (রা.) জানিয়েছিলেন, "হিন্দ বিজয্যের সুসংবাদ"। তাই সাহাবী বা শিষ্য হযর্ আবু হোরাইর্যা (র্যা.) বর্ণিত হাদীস গন্থে' আছে, "রাসূলুল্মাহ (সা.) আমাদের হিন্দ অভিযানে নিচ্চিত ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) দিয়েছেন।" তিনি জরও বলেছেন, "यদি আমি সেই সময় জীবিত थাকি তবে আমি আার প্রাণ ও সশ্পদ-সশ্পত্তি বা অর্থাদি ব্যয় করতে কুঠ্ঠাবোধ
 यफि निर्বি⿰丬নে বিজয়ীর বেশে ফিরে আসি তাহলে জ্রামি হতে পারব নর্बমুক্ত আবু হোরাইরা (র্রা.)" নাসায়ী হাদীস গ্ञন্থ হতে ( ২: ৬২ পৃঃ)

रयরত মুহাশ্যদ (সা.)-এর জীবफশায় খালেদ ইবনে अলিদ (্যা.) ইসলাম

 आলাইহি ওয়াসাল্লাম’ সারা বিশ্ধের পাপীদের পরিত্রাণের পাথথয় নিয়ে শেষ নবী হয়ে ইসলাম রর্ম প্রচার করছেন। আমি নিজে সেই শাশ্তি সাম্যের ব্বয়ংসম্পুর্ণ 4র্ম দীক্সিত रয়েছি এবং আপনারাও সুচিত্তিত পদক্ষেপ গ্রন করবেন আশা

করি। আল্মাহ ছাড়া কোন সৃষ্টির কাছে নতিস্বীকার করাকে ইসলাম চির্তরে ব\% করেছে। সংশোধিত চরিত্রবান এবং সভ্য ও উন্নত হয়ে স্বর্গের অধিকারী হওয়ার পূর্ণ পদ্ধতি আমরা উপলद্ধি করে উপকৃত হচ্ছি। তাই আপনাদেরও মঙল কামনায় এই পত্র প্রেরণ...।" (তারিখে জাঁহাকুশ,' মজমাউল আনসা’ এবং আছনাফুল্ল মখলুকাত’ ইতিহাস গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

অনুরূপ একটি পত্র পেয়ে ‘কয়স’ নামে একটি প্রভাবশালী নেতার নেতৃত্বে আফগানিস্তান হতে একটি দল মদীনায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সক্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং অনেক আলোচনার পর স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। সেই সঞ্গে ‘কয়স’ও হযরতের হাতে হাত দিয়ে ইসলামের ওপর আয্মসমর্পণ করলেন। হयরত তখন কয়সের নাম পরিবর্ত্ত করে নতুন নাম রাখলেন আবদুর রশিদ। কারণ প্রত্যেক মুসলমানের নাম মুসলমানের মত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এবার আবদুর রশিদ (রা.) সঙ্গে আর একজন সাহাবা বা সঙী দিয়ে আদেশ দিলেন ইসলামের বাণী প্রচার করতে। তিনি নিজের দেশ অর্থাৎ আফগানিস্তানে ইসলাম \&র্ম প্রচার্র করে বহু গোত্রীয় অগোর্রীয় লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে ৭৮ বছর বয়সে পরবর্তীকালের কাজের দায়িত্ জীবিত মুসলমানদের ওপর ন্যস্ত করে পরলোক গমন করলেন।

সুসলমানরা একহাতে তলোয়ার আর অপর হাতে কুরআন নিয়েই নাকি ইসলাম প্রচার করেছে বনে যা মিথ্যা অপপ্রচার আমাদের মধ্যে প্রচারিত তা কত অসার, অবাস্তব এবং পরিকল্পনাপ্রসূত ভারতে ইসলাম আগমনের প্রথম অভিযাত্রার ইতিহাস পাঠ করলেই প্রমাণিত হবে।

ভারত রাষ্ট্রের মাদ্রাজ তামিলনাড় প্রদেশের একটি জেলার নাম ‘মলাবার’ বা 'মালাবার’। এই 'মালাবার’ ঘাঁটিটি আরবদের জন্য এক বিশেষ গুর্রুত্পূর্ণ স্থান ছিল। কারণ, মাদ্রাজের এই বন্দরের উপর দিয়েই আরবরা চীনে যাতায়াত করতেন। यেমন করেই হোক সারা বিশ্বের প্রত্যেক স্থানে ইসলামের বাণীকে পৌছে দেওয়া তাঁরা ‘ফরय’ বা অবশ্য কর্তব্য বলে জানত্তন। অবশ্য প্রত্যেক দেশ বা জাতিকে মুসলমান করা 'ফরय' নয়, তCব হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী ৫निঢ্যে দেওয়া ফর্। তাই আরবরা রাতে নামায সাধনায় রত थাকতেন আর দিনে সিদ্ধান্ত শেষে বিশাল কর্ম-সমুদ্রে চালাতেন ঢাঁদের অব্যর্থ অভিযান। यাহোক, আরবরা এই জায়গাচ্কে বলত্নে 'মাবার', আরবীতে এর অর্থ अতিক্রম করে যাওয়ার স্থল-পারঘাট। आারব বণিক এ নাবিকেরা এই घাট भার रয়েই মাদ্রাজ ৪ মক্কার কাছে হেজাজ প্রদেশে যাতায়াত কর্গতেন এবং মিসর


 णাঁদেব্র হাতেই বহু মানুষ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল!

বিশ্বबোবের শ্রী সম্পাদক মশাই তাঁর গ্রণ্ছ লিথেছেন, "পরাবৃত্ত পাঠ জানা याয় বে চেরেব রাজ্যের (তারতের) লেষ রাজা চের্রমাল পেরুমাল ইচ্ম করিয়া সিংহাসন ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধ্মগ্হণ অভিনাষে মক্কানগর্রীতে গমন কর্রেন। (দ্রঃ বিষ্বোষ 28 : ২৩৪ পৃঃ)

তাছাড়া একজন মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিত ‘তোহखাতুল মুষ্জাহেদী’’ গ্নন্থেও পাওয়া যায়, "একজन রাজার মক্কা গমন, তাঁর হयরত মूহাষ্যদ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হওয়া এবং স্বেচ্মায় ইসলাম গ্রহণের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। র্রাজা কিছूকাল হযরতের কাছে থেকে দেশে প্রত্যাবর্ত্তের সময় ‘শহর’ নামক স্থান্তে পরলোক গমন করেন।" (তোহফাতুল মুজাহেদীন দ্রষ্ব্য)

এখানে দেখা যাচ্ছ, উভয় লেখকের বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সাম স্য রয়েছে। অতএব অবার্থতাবে প্রমাণিত হচ্ছে মাদ্রাজেই প্রথমম ডারতের র্রাজা ম্বেচ্ছয় মুসলমান হওয়ার জন্য মক্যায় গিত্যেছিলেন। আরও প্রমাণ হয়, তরবার্রি দিয়ে ইসলাম প্রচারের মিথ্যা ঘৃণ্য অভিয্যোগঢি সম্শূর্ণ ভিত্তিহীন। তদুপরি আরও প্রমাণ হয়, রাজার মুসলমান হওয়ার জগেই হयরত মুহাষ্গদ (সা.)-এর মহত্ধ মহানুভবত ৫ মর্যাদার কথা যুসলমান নাবিক বা তবनীগ জামাতের (ধ্ম প্রচারক দন) নিকট জাত হয়ে, সাধারণ যুসলমানের মত তিনি তাদের হাতে দীक্ম না নিয়ে মূল কেক্দ্র গিয়ে মুখ্য আলোক উৎসে পৌছিলেন। অর্থাৎ সাধারণ নাগরিকরা অনেকেই মুসলমান হয়েছিলেন অনেক পৃর্বে।
-একজন প্রাচীন ঐতিহাসিক ভারতীয়দের মৃসলমান इওয়ার কারণ প্রসজ্গে বলেদেন-"তাহার মধ্যে প্রধান হইতে বৌদ্র ও জৈনদের মতবাদ, তাহাদের ওপর হিন্দু পজ্তিণণের নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং পক্ষান্তরে কয়েকজন মুসলমান সাখু

‘সাধু পুরুষ্যদের সাক্ষাৎ লাভ’ কথাটি অত্যत্ত প্রণিধানযোগ্য। মুসলমান 'ফকির' ও आওলিয়াগণের চরিত্র তাঁদের আধ্যায্রিক অলৌকিক প্রভাবেও অনেরে যুসলমান হয়়েছিলেন। সে সপ্পর্কে পূর্ণ ঐতিহসিিক তথ্য পরিবেশন করতে হচে গ্রন্থ আরও বেড়ে যাওয়ার ভয়ে এখানইই সং্যত হতে হচ্ছে।

মাদ্রাজের মালাবারের অধিবাসীদের ‘‘োপলা’ বना হয়। তাঁদের ब্রষান কাছ


 ন্যায় পরিশ্রিयী তিতীয় জাতি ভারততবর্ষে জার কোথাও দৃষ্ট হয় ना... সাইসিকতায়
 শ্য়্র (গোঁ দাড়ি) ধারণ করে, কেশকর্তন করে। সকলেই মন্তলে টুপি দেয়... ইহারা স্বভাবত পরিষ্ষর-পরিম্ছ্ন।" (বিশ্পরোষ ১৪ : ৬১৭ পৃঃ দ্রঃ)

তাহলে আমরা বেশ বুঝতে পারহ্ছি ভারতে মুসলমান অडিयাত্রীদের ‘অাক্রমণের সময়，পদ্ধতি，কারণ ও রহহস্য যেন হজম করে একটা গোলকধাঁরা সৃ尺্টি হয়েছে। তবে এর পচ্চাতে কি কোন পৃর্ব পর্রিকब्रिত ষড়यत্র্র ছিল না？ অবশ্যই ছিল। याর ইপ্পিত পৃর্বেই করা হয়েছে এবং পরে আলোচননায় আরও পরিষ্巾ার হয়ে উঠ্বেব বোধকরি।

মালবার্রের প্রাচীন নাম চেরর বা কেরল। ওখানে সেই যুণেই দশটি মসজ্রিদ তৈরি করা হয়েছিল যথাক্রমম কোবঙ নূরে，কুইলনে，হিলি ধারায়া পর্বতে，পাকদূরে，মঙলর নগরে，দরফতন নগরে，শালিয়াত নগরে，কুও পুরূে， যান্দারিনায়，কজর কোট প্রভৃতি স্शানে। বিশ্বকোষ প্রনণতত বলেন，＂সসজিদ প্রত্ঠিষ্যার সহ্গে সজেই এতদুcmশে মুসলমান প্রভাব বিষ্ঠৃত হইয়াছিল जাহাতে সन्দেহ नেই।（ড্রঃ ১৪ ：৬১৮ পৃঃ）

হযরচ মুহা্্দের（সা．）পরলোক গমনের মাত্র কয়েক বছর পর হতেই आবর্রদের ভান্তত যাতায়াত তরু হয়। অবশ্য প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি। মহান্রাজা মনীৗ্দ্র কনেজের প্রিপ্সিপ্যান শ্রী অনিলচন্দ্র লিথিত ইতিহাসে পাওয়া যায়－＂ভারত বর্ব্ধে মুসলমান आক্রমণ বহুদিন পূর্ব্বেই আরম হইয়াছিন। মুহাষ্ষদেরে মৃত্যুর আশি বছর যাইতে না যাইতেই আরবরা ভারতের প户্চিম সীমাৰ্ভে সিক্ধুদেশ অধিকার করে।．．．সিষ্দু দেশ আরববদের অধিকারে আসার ৩০০ বছর পরে গজনীর সুনতান মাযুদ ভারতবর্ষ आা্রুণ করিয়া উত্তর－পচ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং পাজ্জাব অধিকার করেন। তথনও সিक্ধুদেশ आরবদের অধীন ছিল， কিষ্ু উઉ্রভার্রত্ত অন্যান্য প্রদেশ সমগ দক্ষিণ ভার্তে হিন্দু রাজা ন্বাধীনভাবে রাজ্ করিতেহিলেন।＂（ভারত ও পৃথিবী，৯১ পৃঃ দ্রষ্ববা）



 অনেক आব্যীয় ঢবनीগ জামাত বा অडियाओी দল आগমন কর্রেহিলেন। বিथ্যাত





 ऊাঁকে বিপুল বাধার সন্মুখীन হতে হফ্যেছিল।

এইবার তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা.) (यিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর জামাতা) আবদুল্নাহ ইবনে আমরকে ইরাকের শাসনকর্তা করে পাঠান এবং তদানীন্তন ভারত্তর পূর্ণ সংবাদ সং্্রহের আদেশ দেন। হাক্মে নামক জটৈক
 রিপোর্ট দেন তার ভাবার্থ হচ্ছে এই યে, ভারতে আর্র সৈন্য না যাওয়া উত্তম কারণ সেখানে তখন খাদ্য ও পানীয়ের অভাব ছিল। তাই হিজরি সনের ৩৮ সাল পর্যন্ত্ড ভারতে অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্গহণ করা হয়।

এরপর চতুর্থ খলীফা হযরত আলীর (রা.) অনুমতিতে হারিস সিধ্ধু সীমান্তে অভিযান করেন। ভারতে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভের বিরুদ্ধে ভারতের নেতাগণ প্রবল বাধা দান করেন কিত্তু সেই বাধা দুর্দমনীয় আরব সেনাদের কাছে টেকেনি। তুমুল যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষের হতাহতও হয়েছিল অনেক। অবশেষে মুসলমননদেরই জয় হল। বহু মাল সম্পদ আরবদের হস্তুগত হয় এবং বহ্হ ভারতীয় সৈন্য আরব সেনাদের হাতে বক্দি হয়। বক্দিদের হত্যা না করে তাদের খাওয়া পরার এবং আর্রও অন্য দায়িত্সসহ এক হাজার বন্দিকে আরব সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। অপর দিকে ‘কায়য়ান’ নামক স্থানে মুসলমান বাহিনী যথন আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়, সেই সময়ে যুদ্ধের কোনও সষ্ভাবনা নেই দেখে মুসলমান সৈন্যরা গর্ব ভরে কাল ক্য় করছিল। তাই আক্রমণ ও আখাতের বিপুক্ধে পান্টা আক্রমণ করার মত কোন প্রস্তুতিই আরবদের ছিল না। তাই পরাজিত হতে হয়েছিল ভীষণভাবে। কিন্ুূ দুঃথের বিষয় যুদ্ধ শেষে মুসলমান বন্দিদের নিষ্ঠুর্রভাবে নিহত হতে হয়েছিল।

তার্রপর 88 হিজরি সনে আমীর মোয়াবিয়ার (রা.) শাসনকালে মোহাম্পাব ভারত সীমন্তে অভিযান করেন। চাঁর সহ্গ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সংঘট্তি হয় কিস্তু তাঁর अथসর-অनণ্গসরেরে সঠिক সংবাদ ইতিহাসে পাওয়া যায়নি বमে এখানে আন্দাজ-জননমানে গ্থন্থকে কলক্কিত করা অপ্রর়োজন মনে করি।

যাহোক, মোহাল্মাবের মৃত্যুর পর মোয়াবিয়া (য়া.) আবদুম্মাহ ইবনে সওয়ারকে ডারতের দিকে পাঠালেন। তিनि কয়েকটি যুক্ধে बয়লাড করে বেশকিছ্র মালপত্র উপঢৌকন निয়ে आমীররর निকট ফিরে গেলেন। পরে ডাকাতকর্ত্ক छিনি শহীদ হয়েছিলেন ।

তারপর রাশশদ একবার ভারতের দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। অবশেষে 'ময়দ দেবল' নামক স্থানের যুক্কে জিনি নিছ্ত হন, কিন্তু ऊাঁর স্থানে সেনান এসে পুনরায় ঐ অঞ্চলে যুদ্ধের ডাক দেন। যুদ্ধে জয়ী হয়ে তিনি ওখানেই. দুই বছরকাল অবস্হান করেন ।

তারপর জিয়াদের পুত্র আব্বাস৩ ভারত আক্রুম কর্রে বীবচ্টের পরিচয় দেন। এরপর মুনজীর ইবনে জরুদ আকদীও ভারত সীমান্তে যুক্ধ পরিচালনা
 उঋনও এক রাজ্য হতে অপর রাজ্য আক্রমণ করা বীরত্ব বনেই বিবেচিত হতে। ৩ৰু তাই নয়; ব্রং কোন রাজা কোন রাজাকে আক্রমণ না করলে অথবা কারোর
 তাই সেকালের নীতির ওপর এই যুগের নীতিকে কেন্দ্র করে মন্তব্য কর্রার সময় সাবধানত অবলন্ধন করা একান্ত প্রো়াজন।

বিथ্যাত মুসলিম ঐতিशাসিক বালাজূরীর বর্ণনায় জনन যায় বে, ইউসুফ ছকফীর পুত্র হাজ্জাজ এরাকের শাসনকর্ত নিযুক্ত হয়েছিলেন। হাজ্জাজ সিক্কু অভিযানের জন্য হার্নের পু্র মুহাশ্মদ, উবাদুন্ধাহ ও বোদাयাनাক পরপর সিক্নু অভিযাত্রী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। প্রত্যেকেই বিক্ষিষ্ভাবে ও অপৃর্ণভাবে বিজয়ী হলেও সমগ্গ বা ব্যাপক বিজয়ের দিকে ঢাঁরা মনোনিবেশ করেননি।

আরবের উমাইয়া বংশের খলীফা আল-ওয়ালিদের সিংহাসন্নে উপরেশন কর্রার পরেই তাঁর বিথ্যাত সেনাপতি মুসার বীরত্ণ ও সাধনার ফলন্ধ্্পপ উপাস্য आল্লাহর ওপর নির্ভর করে আফ্রিকা মহাদেশের দিকে ধাবিত হলেন। রাতে সাধনায় সঞ্চিত শক্তি নিয়ে দিনেরবেলায় বীরবিক্রমে আক্র্মণের ফলে সম্প আফ্রিকা দথল করর নিলেন, जর্থাৎ ইসনামের মানবতা, উদারত ও শক্তি সাহসের সাথে আফ্রিকাবাসী পরিচিত হয়ে ধনা হলো।

এইবার বীর সুসা হঠৎ দিনেরবেলায় ‘সাनাতুল হাজাত' নামে একপ্রকার নামাय সাধनা সম্পন্ন করে আল্মাহর দরবারে হাত তুলে কেঁদে বললেন, ‘ওগগা প্রতিপালক! ওগো পরিচামক! তুমি আমার ওপর বেমন অনু্রহ করেহ্র তার জন্য ক্তজ্ঞण স্বীকার কর্ছি। তুমি আমার সभীদেরও সাহসী ও বলশালী কর। এবং তাঁদের দ্মারা ইসলামকে সারা বিব্ধে পৌছে দেওয়ার ব্যবश্থা কর।" ঢারপর তাঁর সৈন্যদের মধ্যে সেরা সৈনিক 'তার্কি'কক আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ করলেন এবং স্পেনের দিকে পাঠोলেন। জাদু খেনার মত স্পেন দেশ তারিকের অধীনে এসে


তারপরেই ‘কুতাইবা’ রাতের অঞ্ধকারে আরাধনান্তে আার দিন্ন ‘সিয়াম’ সাধনা অর্থাৎ উপাস্যের উफ্দেশ্যে উপবাস্রত অবস্থার অভিযান అক্র করলেন প্রাচ
 সৈন্যদের বলতেন, "আল্লাহর নামের কৃতজ্ঞত স্বীকার কর জার খুব খাও ও পান কন। ইসলাম ধর্ম যদিও বেশি থাওয়া, বেশি শোওয়া, বেশি কথ্যা বলা ভাল নয়, কিন্ম थ্রিয়नবীর আইনের অনুকৃলেই आমি তোমাদের বেশি বেশি করে থেতে বল屋। কারণ বোদ্জাদের জন্য ঐ আইনটি ছাড় আছে।"

यাহোক, অল্প কিছ্হ দিনেন মধ্যে বিশাল মহাদেশের মধ্য পর্যন্ত এসে ইসসাম্রে आলো জূলে উঠ১। নতুন সভতত, শিক্কা ও ভাবধারার সল্গে পরিচিত হল এশিয়া মহাদেশের বিস্টীর্ণ অঞ্চল সেই বিখ্যাত কুতাইবার কত কামনা ও গবেষণার শেষে-

ডাঃ ঈষ্বরী প্রসাদ তাঁর ইতিহাসে লিথেছেন－＂The earliest Mus－ lim invaders of Hindustan were not the Turks but the Arabs，who issued out from their desert homes after the death of the great Prophet to spread their doctrine through out the world， which was，accordinngto Them＂The key of heav－ en and hell＂Whenever they went，there intrepidi－ ty and vigour roused to the highest pitch by their proud feeling of a common nationality and their zeal for the faith enabled the Arabs to make them－ selves msters of syria，palestine，Egypt，persia within the short space of twenty years．The con－ quest of persia made them think of their cxpan－ sion eastword and when they learnt of the fabu－ lous wealth and idolatry of lndia from the merchants who Sailed from Shraz and Hurmuz and landed on the Indian coast，They discounted the difficulties and obstacles which nature placed in their way，and determined to lead and expedi－ tion to lndia which at once received the sanction of religious enthusiasm and political ambition． The first recorded expedition was sent From Uman to pillage the cost of India in the year 636－ 37 A．D．during the Khilafat of Umar．
 ছিলেন জরার জাতি। মহান নবীর পরলোক গমনের ঠিক পরেই এই আরব জাতি ইসলামের মতবাদের প্রচার ও প্রসারকল্গে সারা বিশ্বে ঘড়িয়ে পড়েন। তবनীগ বা ধর্ম প্রচারের মধ্যেই আছে পরকালের ভালমন্গ，এই ছিল ঢাঁদের বিষ্ধাস। এই आরববণণ বেখানেই গেছেন বিক্রমপৃর্ণ দুর্জয় সাহসের পরিচয় দিয়েছেন সেখানে এবং জাতীয়তাবাদদর গৌীরোষ্ম্，প্রেরণাকে কেে্দ্র করে এইডাবে সত্যের অনুসक্木ানপ্রা৷্ जারবগণ মা্র বিশ বছু্রের মধ্যে সিরিয়া，প্যালেটাইন，মিসর ও ইরান্নর অধিকারী ইতে পেরেছিলেন। পারস্য বা ইরান বিজয়ের পর आরবগণ जাঁদের এই বিজয়কে পূর্ব দিকে आরও সম্প্রসারিত করতে প্রয়াস পান। সিরাজ ও হরমুজের ব্যবসাদারগণ তখন ব্যবসায়ী কার্ৰ্যেপলক্ষে ভার্রতের ঊপকৃলবর্তী

অঞ্চলে গমনাগমন করতেন। আরবগণ তাঁদের মুখ হতেই ভারতের ধর্মনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংবাদ পেয়েই ভারত অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং প্রথম ৬৩৬-৩৭ থ্রিস্টাব্দে উমারের (রা.) খেলাফতকালে ‘ওমান’ হতে ভারতে প্রথ~ অভিযান হয়েছিল।

আরবী 80 হিজরিতে মুসলিম ধর্ম প্রচারকগণ (তবলীগ জামাত) ভারতবর্ষ পৌঁছেন। তাছাড়া ভারতের পশিম ঊপকূলে বনি উমাইয়াদের আমলে খনীফা ওলিদের সময় ৭০৫ খ্রিস্টাক্দে মুহম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিক্ধু বিজয় হয় এবং সেটা খোরাসান প্রদেশের অংশক্রপে একটি ত্রুত্তূর্ণ সীমান্ত এলাকায় পরিণত হয়।

याँরা ভারতে এসেছিলেন তাঁরা বেশির ভাগ ‘তাবেয়ীন’ বা ‘তাবেতাবেয়ীন’। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিষ্য বা প্রশিষ্যের সঙ্গ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। হযরতের বাণী প্ধু প্রচারে নয় তার প্রসারে এবং নিজেদের ভারতের অধিবাসী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁরা এখানে স্থায়ী বসবাস করেছিলেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী খুব ভালভাবেই কেটেছিল, তৃতীয় শতাব্দীতে মুসলমান নামধারী ‘বাতেনী’ দলের প্রভাবে মুসলিম জাত্ মুসলিম জগতের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছ্নিন্ন হয়ে পড়ে।

পঞ্চম শজব্দীতে সুলতান মাহমুদ গজনবী খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন এবং পাজাব ও সিক্ধু দখল করেন। ফলে ভারতের সজ্গে পুনর্বার মুসলিম জাতির যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

তার্মপর সপ্তম শতাব্দীত্ডে ভারত্রের প্রায় সকল অংশই মুসলমানদের দখলে আসে। তাঁরাই সর্বপ্রথম দিল্ধিকে ভারতের রাজধানী নির্বাচিত করেন। এই সময় এশিয়ার অন্তর্গত খোরাসান, তুরস্ক প্রভৃতি স্থান হতে বহু সৈনিক ব্যবসায়ী, আলেম ও বুযুর্গ স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। আলেমদের সিদ্ধাত্ত ও পরামর্শ বাদশাহদের রাজনীতি, সৈন্যদের বিক্রম, পীর বুযুর্গদের ইবাদত, সাধনা, চরিত্রবল ও আদর্ণ স্থাপনা সব একত্রিত হয়ে ইসলাম ধর্ম সারা ভারত তথা এশিয়া তথা বিম্পে ক্ষিপ্রগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। দেহের এক অক্েের সাথে অন্য অজ্গের যের্গপ নিরবচ্ছ্নি সম্পর্ক, ঠিক তেমনি উপরোজ আগত্তদের বেলাতেও অনুর্রপ এক নিগূা় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিন।

সত্যের অপ-প্রচার
আমরা ওধুমাত্র সমালোচক পুস্তক প্রণয়নেই এই গ্গন্থ সংকলনে অখ্রস্র্ হয়নি, বরং চাপাপড়া সব ইতিহাসকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে এই জ্কুদ্র প্রচেষ্ঠা। চবুও সত্য রহ্ষার খাতিরে কিছू কিছ্র সমালোচনা না করলে ছাত্রহাব্রীদের সমালোচনা যোগ্য শক্তি সৃষ্টিতে উৎসাহ আসবে না। তাই অনিচ্ছা সৰ্রেও এই প্রয়াস।








বলাবাহ্লা, শ্রী ঘোশ্ের লেথায় আার শ্রী বজায় থাকছে না; বরং বিশ্রী বস্থুর ঋूণ্ধে নিরপেক্ষ পাঠক-পাঠিকাদ্রর কাছে সাম্প্রদায়িকতার নিদর্শনক্রপপ গণ্য【《ে না, একথা শপথ কর্রে সকলে বলবে বলে মনে হয় না। অবশ্য অনেকের Nธে, শ্রী ঘোষকে আসলে দোষ দেয়া যায় না। কারণ স্বাগী শ্ত্রীর যুগ্ প্রতিভাত্ত লু ইতিহাস তারা লিখ্থছেন তা ইংরেজি ইতিহাস আর আমাদের দেশের হাটে भ|ওয়া সহজ ইতিহসরেই অবলস্মন করে। কিজু आগেই বলেছি প্রকৃত ঐতিহभिি হতে হলে আরবী, ফারসী প্রতৃতি বিদেশী ভাयা नা জানলে মূল ইতিহাস (বোষা বা বুঝ্েে উদ্ধার করা সষ্বব নয়। হয়তো শ্রী এবং শ্রীমতী ঘোষ্রে পক্ষে טকালতি করে কেউ বলতে পার্রন-তাঁরা বে জারবী-ফারসি জানতেন না তারই बा প্রমাণ कী? প্রমাণ তাঁদের লেখা ঐ ইতিহাসের ২৭৯ পৃষ্ঠায় মওজূদ আছে। চারা ‘'মুহাম্মদ বিন কালেম’-এর নাম্মে পরিবর্তে বার্রবার ব্যবহার করেছেন শ 'কাসিম'। आমার সরুল চিত্ত কোন পাঠক হয়তো বনবেন বে, এতবড় নামের

 দশরথন্দ্র লিখলে যা হয় তাই। শ্রী ঘোষকে শ্রদ্ধার সকে দেশের ছাত্র সমাজ यদি শশ্ন করেন-সিন্ধু বিজয়ে ভারতত প্রথম্ম কোন মুসলমান এসেছিলেন? উত্তরে প্রথম ছুল হয়তো হবে এই বে, যাঁ্র আগেই ইতিহাসের পাতায় সিক্ধূ অভিযানের জন্য
 $\bigcirc$ উত্তরদাতা নির্বিশেষে প্রত্যেক ইতিহাস অনুরাগীকেই জেনে রাখা ভালো যে,


 గে ‘মুহাশ্মদ লেখা উচিত ছিন। 'বিন’ বা. ‘ইবন’ মানে ছেলে। আরবদদম নিয়ম ভ্যেগ্য পিতার নামে নিজের নাম যুক্ত করা।

বিथ্যাত ইতিহাস 'আববো कী জাহারাণী', "ফাত্ছল বুলদান" প্রডৃতি আরও यए আরবী, ফারসি ও উর্দ্দ এবং ইংরেজি ও বাংলা ইতিহাস সামনে রেেে আসল एथথ্য আমরা তুলে ধরছি নির্রপেক অনুসঙ্ধিৎসুদের জন্য। হাজ্জাজের সিন্ধু অভিযান্নে অনেক কারণ ছিন।

প্রথমত, হাজ্জাজ ইর্রান বা পারস্যের যুক্شে প্রাণপণে যখন সৈন্যদের নিয়্রে লড়ছিলেন তথন ভারত হত্তে মূসলমানদের বিক্রুক্দে বিশেষভাবে সাহাय্য করা হয় ফলে মুসলমানদদর মনে একটl গভীর চপা দুঃঃ বা জূানা এবং প্রতিশোধপ্রবণতা জাश্তত ছিল। জাজ বিংশ শতাদ্দীততও কোন যুক্ধের সময় অপর্ রাঁ্ট্র শত্রকে সাহ-


দ্তিতীয়ত, হাब্জ্জাজ্জে শাসনকালে পারস্য হতে রকটি বিদ্রোহী দল ভারতে आসে এবং তদানীওुন ব্রাক্ষণ রাজা দাহির ঢাদের সাহায্য ও জাশ্রয় দিয়েছিলেন। অবশ্য পেছেনে র্রাজনৈতিক কারণও ছিন।

जৃতীয়শ, आারবের কিছू সাধক পুরুুষ ও মহিনা এবং অনেক সাধারণ নরনারী
 निर्বিশেषে সকनকে পাইকারিভাবে হত্যা করা হয়। তথল হাজ্জাজ সিক্ধুরাজ দাহিরের নিকট দস্যুদের শাস্তি দিতে এবং কত্পিরণ করার জন্য দাবি করলেন। দাহির জানিয়ে দিল্লেন, কতিপ্নণণ দেওয়া তার পক্ষ সষ্ভব নয় আর দস্যুদের শা়়েষ্তা কद্রার্র দায়িত্ণও তিনি নিতে বাধ্য নन।

এইবার জ্রোধ্রে বশবর্তী হয়ে হাজ্জাজ একদল সৈন্যসহ একজন বিচক্ষণ সেনাপতিকে পাঠালেন সিক্ধু অঞ্চলে। এ যুদ্ধ আরাব সভ্যত, শিষ্ছা ও হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর্র বাণী প্রচারের জন্য করা হর্যেছিল বলা যাবে না, বরং ক্রোধের ওপর निর্ডন্ন কর্রেই ছিল এই অভিযান। যুদ্ধ হল সিক্রুবাসীদের সাথথ মুসলমনनদের। প্থমিক অবন্থায় সিক্ধীরা পরাজয়ের দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ তাদের ধর্ম্মে বিধানদাতাদের পর্রামর্শে দেবমূর্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রে বহন করে নিয়ে যাওয়া হলে যুক্জু কিস্হু মুসলমানদেब্র ডাগ্য দাক্রণ পরাজয় নেরে এল। যুদ্ধ লেষে বিরাট সৈন্যবাহিনীর এমনকি সেনাপতিকে পর্যত্ত প্রত্যেক মুসলयানকে ঠাকুর্রের সষ্থূথে
 কর্ার সৌভাগ্য কোন মুসबমান সেনার হয়ে ওঠেনি।

শ্রী বিनয় ঘোষও তাঁর ইত্হিহের ২৭৮ পৃষ্ঠाয় निてেছেন, "কিস্দু এই צडियान ব্যर्थ হয়। দেবলের তथाকथिত দস্যুদের্য শায়েত্তা করা সষ্ব হয় ना। সিক্কীদের প্রবল ঋতির্রোধে আরব সেনাপতি পর্য্য নিহত হন।"

অতঃপর হাজ্জাজ চাঁর आর এক অল্প বয়ঙ্ক সুদর্শन বীরকে সেনাপতি निर्বाচিত করে পুনরায় সিক্ধু অভ্মিখে মুসলমান বাহিনী পাঠালেন। ইনিই ইতিহাসে মুহাম্মদ বিন কাসিম নামে পরিচিত। ৫ তর্रণ সেনাপতি হাজ্জাজের আপনজন, পিতৃব্য পুত্র। ত্রু তাই নয়, आরও গভীর সম্পর্কে ঐ যুবক তাঁরই জামা।
‘সালাতুল হাজাত’ (প্রয়োজনের নামায) নামক উপাসনা অস্ডে উলামা 3 আওলিয়াদের পরামর্শ ও ভাশিস নিয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিম এবার ধর্মনৈতিক কারণেই অভিযান চালানেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম জলপথে এবং স্থলপথে উভয় ுиক হত সেই সময়ের বিখ্যাত কেন্দ্র দেবল মন্দির আক্রমণ করলেন। সিষ্ধীরা आাদ্ষণ রাজা দাহিরের আদেশে প্রবল বাধা দেয়ার জন্য বীরবিক্রুমে ঝাঁপিয়ে भড়লেন। আবার পূর্ব সমরের ন্যায় জনসাধারণ ঠাকুরদের নামে জয়ধ্বনি দিতে Mাগলেন। কিন্তু এবার নিমেষে দাহির্রের সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ফেললেন। भুসলমান সৈন্যরা ‘আল্লাহু আকবার’ (আল্লাহই মহানতম) বলে চিৎকার করতে ศ।গলেন । যুদ্ধ পুরোদমে চলতে লাগল। রাজা দাহির হাতির উপর উপবিষ্ঠ হয়ে ঘू⿸্ধ করাছিলেন, এমন সময় বিপক্ক বাহিনীর একটা তীর রাজার হাতির পিঠঠ হাওদায় পড়ে হ হ করে আগুন জ্বলে উঠে। হাতি প্রাণের ভয় ও আতম্大ে জলাশয়ে নেমে পড়ে। দাহির মাট্তিতে দাঁড়িয়েই যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যদল পাতক্কগ্মস্ত হয়ে ছতভঙ হয়ে গেল। একটা কথা রটে গেল, মুসনমানরা অগ্নিতীর ব্যবহার করে, যা লেলীহান শিখা নিয়ে জ্লে উঠে। শ্রী বিনয় ঘোষও তাঁর हতিহাসে এ বিষয়ে একটু আলোকপাত করেছেন। যেমন তিনি লিখেছেন, "দাহিরের হাতির হাওদায় আরবদের একটি অগ্নিতীর বিঁধিয়া আখুন জ্বানিয়া উঠে, হাতি দৌড়াইয়া জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে।" (ভাঃ জঃ ইঃ)

অনেকের মত, অলৌকিক ঘটনা বা দৈব ঘটনা ওটা যাই হোক দাহির যুদ্ধে बাধা দিতে গিয়ে নিহত হলেন। দাহিরের স্ত্রী সৈন্যদের সাহস যোগাতে এবং পুনঃ একতাবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেন। কিন্দু রানীত্গ কथाয় কোন কাজ হয়নি। অবশেষে রানী ও তাঁর সঙ্ধিনীগণ বিপদ্গ্যত্ত হওয়ার পৃর্বেই আগুনে यাঁপ দিয়ে আশ্মহত্যা করলেন।

৭১২ খৃি্টাব্দে জুন মাসে ব্রাক্ষণ রাজা দাহির সাহসের সাথে যুদ্ধ করেও निহত হলেন। তারপর এক বছরের মধ্যেই দাহিরের গোটা সাম্রাক্ট্য মুহাম্যদ বিন কাসিমের দ্বারা মুসলমানদের অধিকারে আসে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৬৩২ সালে পরলোকগমন করেন আর কাসিমের পুত্র মুহাম্মদ ৭১২ খ্রিস্টাব্দে এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে ইসলামের বিজয় কেতন ভারত
 করতম্ণগ করতে পারতেন। কিন্তু অনেকের কাছে এ যুদ্ধ খুব ખরুতত্মপূর্ণ হলেও অরবদের কাছে সেটা সাধারণ একটা যুদ্ধ ছিল মাত্র। কারণ পৃথিবীর প্রত্যেক fिকেই তাঁদের অভিযান আরও নাটকীয় ও আশর্যজনক ঘটনা, या মারাञ্মক ๙্রতকূূল অবস্থাত্তেও নিচিচিত পরাজয় হতে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তা জয়ে পরিণত <র্রেছিল।

এখানে উল্লেথবোগ্য घটনা এই যে, ব্রাক্ষণদের ধর্মীয় সংকীর্ণতা তथা পক্ষপাতিত্ণ ও অবিচারের ফলে ভারতের ‘জাঠ’ সস্শ্রদায় এবং ‘মেড’ সম্প্রদায় রাজার ওপর অসত্তুষই ছিল; তদদপরি তथাকথিত নীচ জাতি বা লোষিত অবহেলिত, অনুন্নত সম্প্রদায় এমনকি হিন্দু ছাড়া जারতীয় প্রায় প্রत্যেক সম্দ্রদায় র্যাজাদের ওপর ভাল ধারণাপাষণ করতত না। যুদ্ধের সময় তাদের সহবোগিতা স্বাভবিকভাবে পাওয়া যায়নি। তবে ‘জাঠ’’ ‘‘মে' সম্প্রদায় অত্তন্ত সাহসী ও বলিষ্ঠ জাতি। তারা মুসলমানদের পক্ষ প্রকাশ্যতাবে সমর্থন করে দাহিরের বির্রুদ্ধে প্রত্যক্জজাবে সাহাय্য করে। দাহিরের লোচ্নীয় পরাজয়ের এটি একটি কারণ।

মুহম্মদ বিন কাসিমের মক্দির আক্রমণের কথা পৃর্বেই উজ্নেখ করা হয়েছে। কিন্ুু প্রশ্ন बে, মুহাশ্যাদ বিন কাসিম মন্দির আক্রমণ করতে পেনেন কেন? কারণ মুহাম্ বিন কাসিমের পূর্বে ভারত অडিयানকারী পরাজিত মूসলমানগণ निর্মূল হয়েছিলেন। ততত জনসাধারণের তো ধারণা হয়েছিল बে, দেবল মন্দিরের ঠাকুর্রের দ্ঘারাই এই জয় সষ্বব হয়েছে। जার ওপর নতুন মুসলমান যাঁরা হハ্যেছিলেন তাঁদেরও ধর্ম বিশ্বাস শিথিল হর্যে গিয্যেছিন। তাই মানবজাতিকে
 দিত্যে স্রষ্টার কাছে মাथানত হবার প্রেরণা ব্যাগানোর জনাই এ মন্দিরেরে সষ্মুথে যুদ্ধ आয়োজনের প্রর্যোজন হয়েহিন।

ব্রাক্ষণদদর দেবতা ঠাকুরের ওপর আনুগত্য স্বাভাবিকভাবেই ছিন। তার ওপর গত যুক্ধে যুসলমানদের পরাজয়ের কারণে তারা প্বাভাবিকভাবেই ঔ মন্দিরের ঠাকুর দেবতার ওপর आরও নির্ডূশীল হয়ে পড়েছিলেন। তাই রাজার মূল্যবান ধনাগার স্থানাত্তরিত করা হয়েছিল ঐ মন্দিরে। ফনে যুদ্ধ লেষে বহু মৃন্যবান দ্রব্যসামগ্ীী মুসলমানদের হাত অতি সহজেই এসে গিয়েছিন।
 করার কারণে। অতএব মুহাম্মদ বিন কাসিম यদি ঐ মন্দিরের প্রাकণে তথা পদ্মান্তরে দেব শক্তির বিরুু্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বিজয়ী না হতেন তাহলে এইসব নব মুসলিমদের ধর্মান্তরিত হওয়া ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হতে।

आগেই বনা হয়েছে, র্রাশ্জণ রাজা দাহির্রে মৃত্যুন পর তাঁর শ্তী ও অন্য মহলারা মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনাও সত্য। তাই বলে বিকৃত ব্যাথ্যা করে মুসলমানদের চারিত্রিক দूর্বলতার কারণ বলে বর্ণনা কর্গা নিঃসন্দেরে তা পফ্ষাপাত্ত্ত দোষে দুষ্ৰামি ও নষ্টামি। আসল কারণ হচ্ছে; হিন্দুধর্মের বিধান মঢে, স্জ্রাত্ত হিন্দু মহিনাদের আயেনে পুর়়ে মৃত্যুবরণ করাটা খুবই মহৎ কাজ বলে বিবেচিত হতো। ব্যেন সতীদাহ প্রথার পাবল্যো স্বামীর মৃহ্যুর পর জলत্ত চিতায় ঝাঁপ দেওয়া। এcক্ষে্রে স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান, শ্বষর, দেবর ও ভাসুরদের চারিত্রিক দুর্বলতার

কারণ जাদের পুড়ে মরতে হতো না। আসলে দুর্বলা নারীদদের চারিত্রিক দুর্বলতা ও দুক্চিত্তার ওপর ধর্মীয় সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে স্বর্গের কথা মনে করেই নিজ্েেের আষ্মহত্যা করা ছিল বীর্রাগনার পরিচয়। আর তাই দেখে দুর্বল মুহৃর্তে মৃহ্যেবরণণর হিড়িক পড়ে বেত। অবশ্য এ প্রথা বে একঁঁ অসভ্যতা, বর্বরতা ও কাপুরুষ্ত ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

यাহোক, মুহাম্মদ বিন কাসিম যুদ্ধান্তে কিছুদিন নিজের মুখ্য পদঔেনোতে নিজ্রেদের নিয়োজিত লোককে বহাল করেহিলেন। কিন্তু কিছুদিন প্রর দাহিরের সম<্য় যে হিন্দু কর্মারী বে পদ নিয়ে থাকত তাকক সেই পদদ পুনর্বহাল করে চরম উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেে। এবং উল্নেথবোগ্য ঘটনা এই যে, "ব্রাক্ষণদদর ওপর রাজ্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল।"

शুব মনে রাথার কথা হচ্ছে এই বে, ঐ সময় ভারতে কুরআন শরীফ ও হযরতত মুহাষ্পদ (সা.)-এর বাণী বা হাদীস হিন্দুদ্দের মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত, পঠিত ও সমাদৃত হয়। সেই সময় মুসলমান রাজার প্রবল আগ্রহে ভারতের
 নয়, হিন্দুধর্মের পুস্তকপত্র आরবেও নি<্যে যাওয়া হয়। তাঁদের ধারণা ছিন, বো দেশে থাকতে হবে সেই দেলের পরিব্বেশ, ইতিহাস ও সংক্ষৃতিকে না জানত্ত পারূেে অনেক অসুবিধার সম্যুখীন इওয়ার সজ্তাবনা। তাই অত্তত্ত অধ্যবসায়ী আরববরা ভারতীয় প্রাচীন ভাষা শিক্কা লাডের জন্য বেনারসে এসেছিলেন। বিथ্যাত ঐতিহাসিক আমীর খসর্ত লিখিত ইতিহাসে আছে- আবু মুসা দশ বছর ধরে হিন্দু ধর্মশাশ্ত পড়ার জন্য পরিশ্রম করেহেনেেন।

আরও আসুন, শ্রী ঘোষ তাঁর ইতিহাসের ২৭৯ পৃষ্ঠায় লিঘেছেন, "দাহিরের দুই কন্যাকে বন্দি করিয়া কাসিম খনীফার হারেমের জন্য পাঠাইয়া ছিলেন। কি্్ু তাंহারা খলীফার কাছে অडিব্যোগ করিলেন বে, কাসিম তাহাদের ইজ্জত নষ্ট করিয়া খলীফার কাছে পাঠাইয়াছেন। ইহাতে খनীফা ক্রস্ধ হয়ে হকুম দেন যেন কাঁচা গোচর্ম আাপাদমস্তক মুড়িয়া সেলাই করিয়া কাসিমকে তাঁহার কাছে অবলप্বে পাঠানো হয়। থলীফর আদেশ আল্লাহর আদেশের মজো, কাজেই কাসিম নিজেই ঐতাবে মৃহ্যুবরণ করেন। এই কাহিনীর সবটুকু হয়তে ঐতিহাসিক সত্য নয়। কিন্ুু কাসিম্মের জীবনের করুণ পরিণতির কথা অনেকেই স্বীকার করেন।"

শ্রী ঘোষ ভারতের সুশীল ছাত্রছার্রীদের মাথায় একটা কিংবদন্তীর ছাপ কেমনভাবে এঁকে দেয়ার চেষ্টা করেছেন তা লক্ষ করার বিষয়। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, কাহিনীটির সবটুকু ঐতিহাসিক সত্য নয়, অথচ সন্দেহজনক ও সাম্পদায্যিকত বৃদ্ধিকর এই মারাত্মক কথা ইতিহাস বলে চালিত্যে যাওয়ার পেছনে লাড কতটুুু তা দেখা দরকার।

এর উত্তরে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইতিহাসের দিকে তাকানেই দেখা যায়, অনেক জাতির মধ্যে রাজা-রানীদের বিপদের সময় आত্মহত্যা করার ঘটনা আছে। কিন্তু একমাত্র মুসলমান রাজত্বে আ丬্মহত্যার ইতিহাস দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ ইসলাম ধর্শ্ আত্মহত্যা তার পক্ষে পরকালে স্বর্গে যাওয়া সহজে সম্বব নয়। তাই মুসলমান জাতি ঐ কাপুরুষতা হতে মুক্ত। অবশ্য ইদানীং ভারতে সাধারণ মুসলমান দু-একজন আক্মহত্যা করলেও প্রথমত, তারা ধর্ম্রে তত ধার ধারে না। দ্বিতীয়ত, তারা প্রতিবেশীর প্রভাবেই প্রভাবিত। কিন্তু ঐ সময় মুহাম্মদ বিন কাসিমের পক্ছে আষ্মহত্যা করা কোনমতেই সম্ভব ছিল না।

এ ছাড়া আরও এক কারণে এক্রপ ঘটনা মিথ্যা বলে বিবেচিত হচ্ছে। সেটা रচ্ছে এই যে, ইসলাম ধর্মের সংবিধানে আসামি বাদী ও সাক্ষী ছাড়া অপর কারোর মুখ হতে কিছ্ তুনে (সত্য মিথ্যা যা হোক) আসামির বক্তব্যকে ব্যক্ত করতে না দিয়ে দূর হতে আদেশ বা নির্দেশ পাঠিয়ে কোন কিছ্ৰ নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ নীতিবহির্ভূত। অতএব যদি ঐ ঘটনা সত্যই হতো তাহরে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে জানানো হতো এবং তার কী অভিযোগ তা জানিয়ে সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বক্তব্য শোনার পর সুবিচার-অবিচার যাই হোক হতে পারত। কিন্তু তাঁকে জীবন্ত আসতেই দেওয়া হল না; বরং কাটা গোচর্ম্ম মুড়িয়ে তাঁর মৃতদেহ আনানো হল-এটা সবই অবিশ্বাস্য ও ভ্রাত্ত। আবার যদি শূকরের চামড়া মুড়ির়ে আনার নির্দেশ থাকত তবে খলীফার ক্রুদ্ধ ইওয়ার প্রমাণ হতো। কিন্তু মিথ্যা ইতিহাসে অর্থাৎ ইংরেজ ও তাদের দালাল দ্বারা লিখিত ইতিহাসে গরুর চামড়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ গর্পুর চামড়া মুসলমানদের নিকট অপবিত্র নয়, যেমন অপবিত্র নয় খাসি বা হরিণের চামড়া ঠিক ত্রেনিই।

আসল কথা মুহাশ্মদ বিন কাসিম স্বাভাবিকভাবে মারা গিয়েছিলেন। চাঁর ন্যায় বিথ্যাত বীরের মৃতদেহ রাজকীয় মর্যাদার সাথে উপযুক্ত স্থানে কবর দেবার জন্যই ম্যমি করার মত চামড়া সদৃশ মূল্যবান সাদা মথমল কাপড়ে মুড়া অবস্থায় কাঠের বাব্সে করে পৌছেছিল।

শ্রী ঘোষ আরও লিখেছেন, "নারীর মর্यাদা কলক্কিত হইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি (রানী) এবং দুর্গের ভিতরে অন্য মহিলারা অগ্নিকুঞে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জীবন বিসর্জন দেন।" এখन আলোচনায় আসা যাক। यদি এটা সত্য হয় তাহলে দাহিরের সুন্দরী কন্যাদ্বয় মৃত্যুর পরে কী আবার বেঁচে উঠেছিল? নতুবা তাঁরা তো অগ্নিতে ঝौঁপ দেন নাই। তাহলে ইজ্জত নষ্ট হতে পারে, এই আশক্কাই यদি সত্য হয় তবে তাঁদের বোঝা উচিত ছিল আমাদের যেখানে পাঠানো হবে সেখানেও এই কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। অতএব বিধবা মা অপেক্ষা কুমারী কন্যাদদর আগেই মৃত্যুবরণ করা উচিত ছিল। কিন্তু তা যখন হয়নি তখন নিঃসন্দেহে এহেন এক ঘৃণ্য ধারণার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়।

লেখক আরও লিখেছেন, "খলীফার আদেশ আল্মাহর আদেশের মতো"। এটি মুসলমানদের মনে গভীর দুঃখ দিতে বাধ্য। কারণ আল্পাহর মত কোন কাউকে মনে করা বা বিশ্বাস করাকেই ইসলাম ‘শির্ক’ অংশীদারত্ বলে। আর এই "শির্ক" সমস্ত অপরাধের চেয়ে মারাথ্মক আর তা মার্জনার অযোগ্য প্রায় । অতএব "খলীফার আদেশ আল্লাহর্র আদেশের মতো" এই উক্তির মধ্য দিয়ে বিশ্ব মুসলিমকে অমুসলিম সাব্যস্ত করার পশ্চাতে কোন মনোভাবের পরিচয় নিহিত আছে পাঠকবর্গই তা চিত্তা করবেন।
(শ্রী ঘোষ আরও জানিয়েছেন, "হিন্দুদের নিকট হইতে তাঁহারা রাষ্ট্রশাসন ব্যবন্থা শিক্ষা করিলেন।")

यमि উপপ্যুক্ত মত সত্য হত তবে ভারতবাাসী অর্থাৎ আমরাই আরব জয় করতাম, জয় করতাম আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা সষ্ভব হয়নি, বরং আমাদরে ভারতের সাথ্থে আরবের তুলনা করলে দেখা যাবে আরব সঙ্যতাই সারা বিশ্বে প্রতাব সৃষ্টি করেছে ও ধর্মমত প্রচার করেছে। কী ইতিহাসে, কী বিজ্ঞানন, কী ভূগোলে, কী গণিতে, কী সংস্কৃতে, কী দর্শনে, কী চিকিৎসা বিজ্ঞানে, কী মানচিত্র অঙ্কনে, কী জ্যোতির্বিজ্ঞান, कী রাষ্ট্র বিজ্ঞানে, কী সমাজ বিজ্ঞানে মুসলমানরাই ছিল সারা বিপ্বের তুরু। আরব ভূমিই ছিল বিশ্বের জ্ঞান সাগরের উৎসরেন্দ্র। অতএব মুসলমানরা হিন্দুদের কাছে জ্ঞান শিক্ষা করেছে এক্রপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাছাড়া নিজের ধর্ম ও সমাজ মানুষ তখনই ত্যাগ করে যখন সে বোঝে আমাকে আমার চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যা পাওয়া দরকার जা এর দেবার ক্ষসা নাই। আর নতুন ধর্ম যখন গ্রহণ করে তখন এই কথাই বোঝে, আমি যা পাই না তা পাব এই পন্থায়। কিন্তু হিন্দুধর্ম অপরকে নিজের

মধ্যে টেনে নিতে পার্রেনি বরং অপর ধর্মকে ভারত হতে তাড়িয়ে দিয়েতহ। ভেমন বৌদ্ধর্ম অথবা নিজেরা মুসनমাन ও খ্রিষ্টান প্রजৃতি ধর্ম ও সমাজে প্রবেশ করে তাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছে। অতএব বলা যায়, "তাহারা রাষ্ট্রশাসন শিক্ষা করিলেন" কथাটি কষ্পনাপ্রসূত।

ইংরেজি ইতিহাসের সবকিছ্র বর্জন করার বস্থু তাও ঝেমন আমাদের মত নয়, তেমনি এ কথাও বিপ্ধাস্য মে সুর্যোগ বুঝ্লে ইংরেজি ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিত্রে মিথ্যা ইতিহাসের প্রচারের অপচেষ্টাও অনুচিত।

মুহামাদ বিন কাসিম্রের বিজয় কীর্তি যখন পৃথিবীর বুকের ওপর সৃর্যালোকের মত ছড়িয়ে গেন তখन ঢাঁর বয়স মাত্র ১৭ বश্র। এতবড় বৃহৎ বৈশিষ্যময় বীরের বীরতุকে ম্নান आার মিথ্যায় পর্রিণত করতে তাঁর মৃত্যু নিয়ে মিথ্যা কল্পনাকের্গ গল্ল জর কিংবদ্ত্তীকে ইতিহাস বলে খাপ খাইক্যে দেশের উন্নতি নয় বরং অবনতির ইঞ্ধনের যোগান দেবার উৎকট প্রচেষ্ঠাকে আজকান সুধী সমাজ্জ বরদাশৃত করতে পারেন না কোনক্রম্মই। ইতিহাসকে যাঁরা ঢাঁদের উপন্যাস आর ছায়াছবি, নাট্যমঞ্ঞে ভেতর দিয়ে পান্টাতে চান তাঁদের মনে রাথা উচিত বে, ইতিহিস নিয়ে কলম ধরার অধিকার াঁাদের নেই। কারণ এই উন্টান্না বা পরিবর্তন ইতিহাসের ক্ষেত্রে দুর্গক্মময় গলিত কুষ্ঠ। দ্যूর মত ঐতিহাসিক দলিল निয়ে প্রমাণ করা যায় মে, মুহাশ্মদ বিন কাসিমের মৃত্য হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে নয় বরং আকস্মিকভাবে।

অবশ্য তাঁর যখন মৃত্যু সষ্থক্ধে আభ্যুক ঐতিহাসিকগণ আজও এক মত নন। কেউ কেউ মনে করেন মুহাম্মদ বিন কাসিম आততায়ী কর্ত্রেক নিহত হয়েছেন আবার কেউ ঘলীফার চক্রান্ত হত্যা বলে মনে করেন। মোটকথা অল্প বয়সে তাঁর
 সूর্य দেবীর কেচ্থ-কাহিনীতে। ঐ মিথ্যা ঘটনায় এও উজ্ন্থে আছে, মুহাষ্মাদ বিন কাসিমের প্রাণদ্তর পর সুন্দরীঘ্য় খলীফার কাছে স্বীকার করেহিহেন বে, "মুহাম্পদ সাধু চরিত্রের লোক, আমাদের আা্্ীয়-ম্বজনদের মৃত্যুর প্রত্থিোধের
 হয়ে দুই বোনকেই হত্যার আদেশ দিলেন। ফলে তাঁদদর উভয়কেই প্রাণদ* দেওয়া হর্যেছিল।

শ্রী ঘোব তাঁর ইতিহসে লিঢvছেন, "দাহিরের দুই কন্যাকে বক্দি করিয়া কাসিম খলীফার হারেমের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন ।" অর্থাৎ আপনা আপনিই অক্ষরে অক্ষরে ফুটে উঠছছ, খলীফা ব্যভিচারী বা নারীডোগী ছিলেন, তাই কুমারী নারী পেলেই সেনাপতিরা খলীফার ভোগের জন্য পাঠিয় দিতেন। কিত্ুু শিক্ষিত সমাজ আজ চিত্তা করতত শিছ্থছে; তাই তারা বেশ বুঝতে পারছেন, নারীভোগী মুসলমান অবিবাহিতা রাজকুমারীর মত দूইজন সুन্দরী শিকার হাতে পের্যে

ঢাদের মায়াকান্না আর অভিমানের বায়না মিটাতে গিয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে মৃত্যুদণ দিতে পারেন- এটা यদি সত্য হয় তাহলে মুহাশ্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পর যখনই ঐ সুন্দরীদ্বয়ের স্বীকারোক্তিতে বুঝতে পারলেন যে, তারা মুহাম্মদ বিন কাসিমের ওপর মিথ্যা अভিযোগ করেছিল সজ্গে সঙ্গেই তাদের মৃত্যুদণে দণ্তিত করলেন। লম্পট চরিত্রের স্বাভাবিক নিয়মে তা হয় না। লম্পট ব্যাভিচারীদের বিজাতি, কুমারী-অকুমারী ভেদাভেদ থাকে না। আর যেখানে ঐ রাজকন্যাদের র্পপে মোহে পাগন হয়ে বাদীপক্ষের কোন মন্তব্য, কোন কৈফিয়ত না কুনেই খলীফা মুহাশ্মদ বিন কাসিমকে প্রাণদগ দিতে পারলেন Бখন ঐ র্রপলাবণ্য, সৌন্দর্যে আভিজাত্যের অভিনব জীবন্ত প্রতীক সুন্দরীদের হত্যা করা লম্পট চরিত্রের পক্ষে অবশ্যই অস্বাভাবিক। সুতরাং খनীফার চরিত্রের ওপর অভিযোগ এবং মুহান্মদ বিন কাসিমের প্রতি নারী সরবরাহের অভিযোগ কল্পনার ইতিহাস মাত্র।

অতএব এই প্রকার ঐতিহাসিকতা অনেকের মতে ভারতের উন্নতির পরিপন্থী এবং অবনতি আর অঘটনের কারণ।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ইংরেজ বা াাঁদের পোষা বান্ধব বা দালাল দ্বারা লিখিত ঐতিহাসিক তথ্য যেমন পরিহার যোগ্য তেমনি এও মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক জাতি বা গোত্রের প্রত্যেক ঐতিহাসিক একই ছাঁচে ঢালা নন। তাছাড়া একজন দুষ্ট ঐতিহাসিকের সমন্ত তথ্য বা বাক্যই প户্কিন পরিকল্পনাপ্রসূত নয়। তবে ঐতিহাসিকতা পরিবেশনের সময় অবশ্যই মরে রাখা দরকার আমি या লিখছি তা পড়ে দেশ জাতি তথা সারা ভারতের মানুষ উপকৃত হবে না অপকৃত হবে? যদি হিন্দু মুসলমান বা এক জাতি অপর জাতির মাঝখানে সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর থাড়া করা যায় তাহলে প্রাচীরের সংখ্যা यত বেশি হবে ভারত তত ইুকরো টুকরো বা খণ্তিত হবে। গতকালের বিরাট ভারত আজ ত্রিভাগে বিভক্ত। তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী সমাজের সেইসব লোক, যারা নেতা বলে পরিচিত হয়ে সরল, সবল, স্বচ্ছ ज সুন্দর নেতৃত্বের পরিবর্তে দেশকে দিয়েছেন নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা, ছুতমার্গতা আর দালালীপৃর্ণ নকল নেতৃত্ব। অনেকের মতে চাঁদের অপরাধ অমার্জনীয় আর অনেকের মতে, যা হবার হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটতে দিয়ে অশুদ্ধ ও বিষাক্ত ঐতিহাসকে বিখদ্ধ ও উপযোগী করে সত্যের সঠিকতা বজায় রেখেই ভারতের উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে এমন তথ্য ছাত্রছাত্রী বা দেশবাসীর সামনে ছুলে ধরা, या এক জাতি অপর জাতিকে তথা এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে বন্ধু বলে মনে করতে পারে। যিনি বা যাঁরা এই অসাষ্য সাধন করতে পারবেন তাঁরাই হবে প্রকৃত ইতিহাস বিজ্ঞানী।

## চতুর্থ অধ্যায়

## সয্রাট আকবর ও ওর্গজেব সম্পর্কিত বিকৃত ইতিহাসের পর্यালোচনা

অनেক অথ্যাত বা কুখ্যাত ঐতিহাসিকরা ভারতে মহান দূই জাতি হিন্দু ও মুসলমান্রে মৃ্যে বিভেদের বা বিবাদের দেওয়াল রচনার ঢেটা করেই ফ্মান্ত হয়নি, তারা জানতো, হিন্দুধর্মে বহু মত, বহু পথ, বহ দেবদেবী ও বহ কুসং্কার आচে ঢাই তাদের ধর্মাত্তরিত করে থ্রিস্টান করে নেওয়া অত্যন্ত সহজসাধ্য। যেহেহু অনেককে তারা পূর্রাবে অথবা অর্ধভাবে খ্রিন্টান কর্রতে সক্ষম হয়েছিল। এছাড়া তারা আরও লক্ষ করেছিল, সহস্র সহস্র নয়; বরং অজম্র হিন্দু-মুসলমান রাজার সময় স্ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছে। কিত্ুু মুসলমান দলে দলে খ্রিস্টান হয়েছে কিংবা হিন্দু কিংবা জৈন ও বৌদ্ধ হয়োে এ দৃষ্ঠাত্ত ইতিহাসে বিত্রল। অতএব মুসলমান জাতিকে থ্রি⿵্টান করভে হলে এমন এক জায়গায় ছুরিকাঘাত কর্রতে হবে, যাতে গোটা শরীরটা অচল অবশ হয়ে মৃত্হুর দ্বারূেশে প্ৰীছে যায়। সেটা হচ্ছে এই বে, মুসলমানদের মধ্যে যার্রা ধার্মিক, বিজ্ঞ পঙ্তি, মাওলানা, হাফিজ প্রমুখ নেত্স্থানীয় নরপতি চাঁদের চরিত্রে কনनক্ক সৃষ্টি করে ইতিহাস্সে পাতায় অাদের চর্রিब্রহীন, লোভী, হিন্দू বিদ্দেবী, লুধ্ঠনকারী অথবা পাগন ইত্যাদি বলে প্রতিপন্ন করা आর यযারা চরম মাত্রায় চর্রিতীীন, ইসলাম
 চরিত্রে প্রশংসার ডাক পিটিয়ে এত বড় ও মহান করে তুলে ধরা, यার ফলে उবিষ্যঢে শিক্ষিত মুসলিম সমাজ यেন সুনাম ও প্রশংসা পাওয়ার জন্য স্বধর্মে অবিশ্ধাসী আর ব্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠে। তারই জন্য উদার ও মহানুভব আওরপজ্রেের চরির্রকে করা হর়্েছে দূর্বিষহ অভিযোোর প্রডাবে কলক্কিত আর চরিত্রহীন आকবরকে দেওয়া হয়েছে "The great" উপাধি অর্থাৎ "মহামতি"।

আসল ইতিহাস সমাজের সামনে ডুলে ধরতে গেলে আমাদের মধ্যেও সাম্পদায়িকিত আছে বনে মনে হবে। কারণ প্রচলিত ইতিহাসের বিরুপ্দে কিছু বলা বড়ই সুকঠিন। পু বিপরীত মতামত পেশ করলেই চলবে না; বরং প্রমাণাদি দিতে হবে প্রামাণ্য ইতিহাস বা দলিন থেকে, তাও আবার সব জাগায় ৩ৰু। नाমী-দামী যুসলমান ঐতিহাসিকদের ইতিহাস থেকে উদ্ধৈতি দিলেই চনবে না, কারণ অনেকে মন্ন করতে পারেন ভে, মুসলমান ঐতিহ্হাসিকরা মুসলমান

সম্প্রদায়ের পক্ষ টেনে বলতে বা তাঁদের গোত্রের দুর্নাম ছড়িয়ে যাওয়ার উয়ে কিছ্র ঢথ্য গোপন করতে পারেন। অতএব সেজন্য অনেক মুসनिय ঐতিহাসিক পরিবেশিত তথ্থের পাশ্ ইংর্রেজ ঐতিহাসিকদের দলিল এবং ভারতীয় নামকরা শিক্ষিত হিন্দু লেখকদের উদ্ধৃতি দেবার জাবশ্যকতা ন্বীকার করহি অনেক ক্ষেরে।

সুতরাং মুসলমানদের জন্য অনেক কथা লিখতে হচ্থে ওকালতির জন্য নয়প্রর্যোজনেরই প্রয়োজনে। বেমন অনেক দিন থেকে ఆনে আসছি ও পড়ে আসছি চাঁদ সুন্দর। চাদদের এই সৌন্দর্য প্রমাণের জন্য নষ্বা কোন দनিলের প্রয়োজন নেই, কিন্হু ‘চাদ অসুন্দর’ বनলেই প্রমাণ করতে হবে চাদের নৈপুণ্য চূাদের বৈশিষ্য ও তার অাকার উপাদান, পরিবেশ ও বর্তমান পরিস্থিতি- পৃথিবী হতে চাদের দূরত্বর্তমানের চন্দ্রাতিযাী্রীদের অডিজ্ঞতা প্রতৃতি অনেক আলোচ্য বিষয়ব্থুকে। পরে প্রমাণ হবে, চাঁদের কোন জ্যোতি নেই বা তার কোন আলো নেই- সৃর্যের आলোয় আলোকিত হয়। आসলে চন্দ্র একটা অক্ধকারময় অসমান্তরাল, অস্বস্থ্যকর, অসুন্দর স্থান ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক তেমনি আকবব্রকে আমরা ভারত্র স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির আটপৌরে আধূনিক ইতিহাস পড়ে জানতে পেরেছি, তিনি নাকি মুসলমান রাজ্জা-বাদশাদের অপ্রতিদ্দ্দ্দী মহান হতে মহানতম স্রাট। অপর দিকে আওরপজেবের ইতিহাস পড়লে মনে হয় এত বড় হিন্দু বিদ্দেবী গগাঁড়া ভাতৃহন্তা দুষ্টমতি সংকীর্ণমনা বাদশাহ মুসলমান যুগের কনक ছাড়া আর কিছ্ নয়। অথচ প্রকৃত ইতিহাস এই সবের বিপরীত।

এখন যদি আকবর আর আওরপজেবের ইতিহাস সঠিকডাবে আলোচনা করা হয় তাহলে আমরা সাধ্ধে ভারতবর্ষ্যে ভাবী বা বর্তমান বংশধর কন্যাণকামী পদক্ষেপে আসল ইতিহালের পেছনে অনুসক্ষিসস হয়ে মৃত ইতিহাসের দেহের মধ্যে প্রাণ সঞ্ঞার করে দিতে পারু বনে বিপ্ধাস।

## মूषন স্রাট জাক্ব্র

পিতার মৃত্যুর সময় আকবরের বয়স ছিল মাত্র তের বছর। ঐ বয়সেই
 বসালেন। आসলে আকবর্রের নামম শাসনকার্य পরিচালিত হলেও সমস্ত কাজকর্ম
 বৈব্রাম্রে একাধিপত্য অসহ্যবোধ করলেন এবং তাঁর হাত হতে সমত্য দায়িত্র নিজেই ছিনিয়ে নিলেন এবং জানিয়ে দিলেন, ‘আমি এখন উপযুক্ত, आপনি বরং रब করতত यान।' এই आদেশ জারি रওয়াতে বৈব木াম খाँ নিজেকে

 ব্যবস্গা করে দিলেন যেহেতু বহ দিক দিয়ে তাঁর থেকে তিনি উপকৃত ছিলেন। কিজ্ু হজ্জ থেকে ফির্রে এসে বৈরাম খौঁর ভূমিকা কী হত বলা যায় না। इজ্জে

যাওয়ার পথে ত্জরাটে তিনি আততায়ী কর্ত্ক নিহত হন। কারো ধারণা এটা


आকবর বুঝ্েে দেথলেন, এতবড় जারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করততে হলো সংখ্যাগরিঠ্ঠ হিন্দূ জাতিকে হাতে রাখলেই কাজের সুবিধা হবে। তাই রাজপুত ও হিন্দু জাতিকে নিজের দিকে আকর্ষিত করতে বদ্ধপরিকর হলেন। অবশ্য তা আর্তরিকতার আলোকে না রাজ্য বিক্তার্রের আশায় সুমিষ্ট টোপ নিক্ষেপ, তা বিচার করবেন সুধী সমাজ।.

তিনি হিন্দুদ্রের ওপর হতে জিজিয়া কর তুলে দিলেন এবং হিন্দুদের বড় বড় পদে ভূষিত করলেন। রাজপুত বীর মানসিংহকে অন্যতম সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। রাজন্ব বিভাগ ছেড়ে দিলেন। বহুদিলের যবন অস্পৃশ্য মুসলমান আকবর এত সহজে হিন্দূদ্রের প্রিয়পাত্র হলেন বে, কেউ আপন বোন কেঊ ভগ্নি, কেউ বা নিজের কন্যাকে রাজার হেরেমে প্রবেশ করতে কুঠ্ঠাবোধ করতেন না। অম্বর এবং জয়সালমীরের হিন্দু রাজকুমারীদ্রকে আকবর বিয়ে করলেন এবং অম্ষরের পরবর্তী রাজা ভগবান দাসের কন্যা এবং মাড়েয়ার রাজা উদয় সিংহের কন্যার সজ্গে পুত্র সেলিমের বিবাহ দিলেন। প্রায় সকনেই আসল খ্র ব্যতিক্রম লেবার্রের রানী। বাধ্য হয়ে আকবর মেবার আক্রমণ করলেন। তখন মেবারের রাণা ছিলেন সং্গাম সিংহহে পুত্র উদয় সিংহ। তিনি সেনাপতি জয়মল্লের হাতে রাজ্য রক্ষার ভার দিয়ে আরাবল্লী পর্বতে আশ্রয় নিলেন। জয়মল্ধ নিষ্ঠूর অকারণ আার্রমণের শিকার হয়ে আট হাজার সৈন্য নিয়ে বীর বিক্রন্ম যুদ্ধ করেও পরাজয়বরণ করলেন। অধঃপতিত চিতোর দখলে এন বটে, কিন্দু সম্গ মেবার হাত্রে এন না। ঊদয় সিংহ উদয়পুরে রাজধানী স্থাপন করে রাজত্ করতে নাগলেন। উদয় मिংহেন মৃহ্যুর পর প্রতাপ সিংহ আকবরের সন্xে যুদ্ধ করতে थাকেন। তিনি প্রতিজ্ঞ করালেন, যতদিন না চিতোর পুনরু্্জার হয় ততদিন তিনি র্রণক্কে্র ছাড়া आহার করবেেন না এবং শয়ন করবেন তু তৃণ শय্যায়। হলদিঘাট নামক গিিরি
 হল অनिবার্य পত্ন। প্রতিজ্ঞ পানন্নর পরিপেক্ষিতে প্রতাপ বনে-জগলে ঘুরে
 তাঁর জীবদ্mশায়।

পূর্বে যে সমষ্ত দেশ স্বাধীন হয়েছিল আকর্যব সেই সকন্ন রাজ্য একে একে জয় করে চললেন। ১৫৭২ থ्रिষ্টাদে ওজরাট দখল করলেন তখন সুলাইমান কাররানী ছিলেন বাং্লার সুলতান। তিনি যুদ্দের পথে পা না বাড়িয়ে সক্ধি করতে
 কর্লেন। আকবর অনেক সৈনাসামন্ত পাঠিয়ে দাউদ্দের স্বাধীনতার সাধ মিচ্যো তাঁকে হ্যা করে নিস্চিষ্ত হলেন। आার বাংলা ও উড়িষ্যা নিজের দখলে আনলেন। जারপর ১৫৮৬ খ্রিস্টার্দে কাশ্মীর ও ১৫৯০ খ্রিন্টাদ্দ সিদ্দুদেশ জয় করে সম্ী আর্যান্তর্তের দওমু丹 কর্তা হয়ে দাড়ালেন।

উত্তর ভারতের সাথথ সাথে দক্ষিণ ভারতের দিকেও দৃষ্ঠি দিলেন। ঐ সময় বাহমনী রাজ্য ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিন। আহমাদনগরের রাজার মৃহ্যুর পর রাজ্যে অশা/্তি ও বিদ্দোহের আঙ্র জ্বেলে ওঠ১। বিদ্রোইীরা আকবরের সাহায্য প্রর্থনা করলে ১৫৯৫ খ্রিস্টাক্দে আকবর তাঁর পুত্র মুরাদকে এক দল সৈন্য দিয়ে আহমদনগরে পাঠালেন। আহমদনগরের নাবালক বাচ্চা রাজার অভিভাবিকা
 করলেেন ম মুঘল সৈন্যরা আহমাদনগর করায়ত্ত করতে পারলেন না। পরের ব巨র आক্বর স্বয়হ নারী এবং শিষর বিরুদ্ধে বিপুল সৈনা ও শক্তিতে ঝাঁপিক্য পড়লেন। চাদ বিবি এবারেও প্রাণপণে যুদ্ধ চালনা করলেন। রসम ও अলি বাক্রুদের স্বষ্ৰতা
 आকবর্রের বীর ৫ণ্চ্র পেছন হতে সুলতানাকে হত্যা করার ফলে. আহমদনগরে পর্রাজয়ের অঙ্ধকার নেমে এল। আহমদনগর্রের একাংশ বাদশার হাত্ এল। তারপর বাদশাহ चন্দেশত আসিরগড় দুর্গে আক্রমণ চালিয়ে বাকি অংশশুলোকে দখল করলেন। এমনিভাবে আকবর এক বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা রাজাধিরাজ বাদশাহ বলে বিবেচিত হলেন।

আকবর সম্বক্ধে প্রশংংসা ও ঊদারতার ঊদাহর্নণ ইতিহাসে এত বেশি স্থান পেয়েছে যা মুসলমান বাদশাহ কারো ভাগ্যে সস্ষব হয়নি। ইতিহাসের ৫ষ পাতা সর্ল ও জীবন্ত হয়ে যেন চিৎকার করে বলে ওঠঠ- 'มহামতি আকবর! মহামতি আকবর’!! পাঠশালা হতে বিশ্ববিদ্যানয় পর্যন্ত ঐ একই শব্দ ‘‘ন্য আকবর! ধনা आকবর'!!

জাকবরের জন্দhাত পিতা হমাযুনের ওপর যথন বিপদের বিরাট বন্যা এসে
 निজের প্রাণ, সশ্পদ-সম্পত্তি ও স্পান সবই দিতে কুঠাবোধ করেননি হুমাযুন্রে

 সিকিন্দারশূর এবং এব্রাহিমশূরের মধ্যে शুব শক্তির প্রতিব্যোগিতা চনছিন। কিত্যু আদিনশাহের এক হিন্দू মী্রী. হিমু তদানীত্তন সময়ে শক্তি সামর্থ্য ও জ্ঞান বুদ্ধিতে প্রধাन ছিলেম। তিনি এত শক্তিশালী হয়ে পড়লেন বে, দিল্মি ও आগ্যা অধিকার করে বিক্রমাদিত্য নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করলেন। আবার आকবরের ভাই আবদूল হক্মিম্মে অধীনে কাবুল, বাংলাদেশ, মালব, ৩জরাট,
 পড়ড়িন। রাজপুত্রগণও প্রথম মুঘল আক্র্মণের আঘাতে সামলে নিয়ে শক্তিশানী হয়ে পচিম উপকৃলে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারে মেতে উঠন। এমনকি পারস্য সাগরে ও আরব সাগরে তাদের প্রতুত্বের মক্কা শরীরে হজ্জ यাভ্রীদের ভীষণ বিপদ ও বাধার সম্মুীীন হতে হত।

একে তো এতণ্গো বিপদ তার ওপর আকবর সিংহাসনে আরোহণ কর্রেছেন বালক বয়সে। অতএব বৈরাম খাই এর্রপ বিপল্ आকবর নওজোয়ান বা প্রাপ্বয়্ক इওয়া পর্যত্ত आকবরকে প্রতিষ্ঠিত রের্যেছিলেন। आকবরের পিতা
 বলেহিলেন- "আমাদের পরিবারের দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে आপনার ন্যায় সাহাय্যকারী আার কেউ নেই।" তাই হৃমায়ুন যখন কান্দাহার দখল করলেন তথন কৃত্্ঞতার সাক্ষী স্ব্ূপ বৈবাম খॉকে সেখানকার শাসনকর্ত করে দিৰ্যেহিলেন। তাছাড়া তাঁকে সিংহিন্দের জাইগীর প্রদান করেহিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি आক্বর্রের অভিভাবক নির্ধারিত করেন ঐ বৈরাম খাকেই (থান-ই-খানান)। आকবর পিতার কাছ্ শিখ্ছি্েেন তিনি বাবার মত। তাই তাঁকে ডাকত্তে খান-ই বাবা সম্ধোধন করে।

ঐ বৈরাম খौকক অসপ্মানিত জার পরাজিত হয়ে বে বহিষ্ণ হতে হবে শণমু\%্ধ বঞ্ধুবাষ্ধবদের সভা হতে, রাজ্য হতে এবং পৃথিবী হতে এ কथা ভাগাহারা বৈবরাম थ゙ँ কোন দিন কল্পনাও করেননি, কল্পनা করেনি অতীত ইতিशাসের পাঠক। आাকবরের জীবনের তরুই কী তবে চত্রান্তের বেড়াজাল গোলকধাঁধার চো ধ゙ঁধানো পথে?

সহজন্য ইতিহাসে পাওয়া যায়, आকবর হিন্দ̆ বা রাজপুতদের বিশশষত বৈবাহিক সষ্ধ্ধ পাতিয়ে নিয্রেছিলেন বা আয়ত্তে এনে বক্ধু জাতি ও বক্ধু জাতিতে পরিণত করেছিলেন। অপরদিকে হিন্দু প্রজাবর্গও তাকে খুব आপনজন বলে মনে
 হননি অনেকে আবার তঁকে ‘জগদীপ্র’’ উপাধি দিতেও বিচলিত হননি। দালাল মার্কা ইংরেজ ঐতিহাসিকরা প্রশংসা করতে গিক়ে অনেকে চর্ম মাত্রায় পৌছে গেছেন। যथা ইংর্রেজ ঐতিহাসিকরা আকবরের জন্য লিথেছেন, "বৃটিশ যুগের ডালহৌসির সাম্রাজ্য প্রসারনীতির সাথ্রে আকবরের তুননা করলে মনে হয় যেন মোগল বাদশাহ ভারতের আকাশে প্রখর সৃর্যের মত দিপ্তমান জার ডালহৌসির फूप्দ তারকাটি তার পাশ্ল মিটিমিট করে জূলছে। "Astrong and stout annexasionist before whose sun the modest star of Lord Dalhousie place." आক্বর आসলে দেখতে সুন্দর ছিলেন না, তাঁর রड ছিল কালো তদুপরি অকবর ছিলেন থর্বাকৃতি। কিম্ूू ইংর্রেজ প্রডুর(?) দেওয়া সনদ হण्ण - "He looked every inch a king." অर्थाए- পा হতে মাथা পর্যত্ত প্রতি ইঞ্চিই आকবরের রাজার মত। आবার কোন কোন প্রডু(?) বলেছেন-"He was great with the great lowly with the lowly." শক্তের সাথে শক্তি প্রয়োগ আর নরম্মে সাথে নয্রতা ব্যবহার ছিন जাঁর বৈশিষ্য।। আবার কোন ঐতিহাসিক বলেছেন- তার চক্লুর্র চাহ্নী ছিন সূর্य কর্রেজ্জ্qল সমুদ্রের মত। Vibrant like the sea in sun shine." ইত্যাদি।
 মুসলমান-অমুসলমানদের মেয়ে বিয়ে করেছেন বা করলেও সেথানে নিচয়ই ইসলাম ধর্ম কোন বাধা নেই। তরে শর্ত হচ্ছে, সেই নার্রীকে প্রথমে মুসলমান হতে হবে, তারপর ইসলাম অনুযায়ী বিয়ে হতে পারে। বিয়ে আর ব্যডিচারের পার্কক্য এই দুকুই। কিন্নু আকবর जার হিন্দু পত্তীদের রাজ অত্তঃপুরে হেমা্্ি জุালিয়ে রাখার ব্যবহ্থা করেছিলেন এবং যিনি বে ঠাকুরের পৃজারিণী হিলেন তাঁর
 পুর্রদের ঢথা রাজবাড়িতত অনৈসলামিক কুপ্রথার প্রচলন হয়। যथা- মদ্যমান, ব্যडिচার, গীতবাদ্য প্রভৃতি এবং তাঁর সত্তানগণ এত বেশি ব্যতিচারপ্রিয় হয়ে উঠ্ঠেছিলেন ভে, আকবর্রের জীবफশাতেই তাঁর পুত্র মুরাদ ওं দানিয়াল অতত্ত মদ্যপানে মৃত্যুমূখে পতিত হন। জ্ञেষ্ঠ পুত্র সেলিম বা জাহাभীরও চরম মাতাল ছিলেন বলা বেতে পারে। মহামতি আকবরের পুর্রদের মধ্যে মদাপান এত চরচে উঠে বে, মদে আর নেশা হত না তখন মদের সঙ্গে जাং নামক মাদক দ্রব্য মিশ্রিত করে পান করতেন।

যাইহোক, ১৫৫৬ খ্রিন্টাক্দে পানিপথথর দ্বিতীয় যুদ্ধের হিন্দ রাজা হিমুকে বৈরাম খার কৌশল কীর্তির কারণে পরাজ্জিত করা সষ্বব হয়। হিমু বন্দি হন কিত্ুু আকবরের শাসনের প্রারব্大ে আকবর্রের সামনেই তাঁর মুওটি দেহদ্তত করা হয়। আকবরকে মহামতি অভিনয় করতে হলে এই অশোডনীয় কাজটুকু ধামাচপা দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আবার অন্য দিকে এ্রত বড় এক নৃশংস হত্যাকাকের ব্যাপারে বাদ দেওয়া যায় না, তাই ঐ ভারতজনের ইতিহাসে লেখা হয়েছে"বन्मि হিমুকে আকবরের কাছে ধরিয়া আনিয়া ববরাম হত্যা করিতে বলিলে তিনি তাহ করেন নাই। শেষে বৈরাম নিজেই তরববারী দিয়া হিমুর মুఆটি কাটিয়া ফেলেন।" লেখক এই ঘটনাটি প্রমাণ দেবার জন্যে কিম্ম ইতিহাস ও ঐতিহাসিকের নাম দিয়েছেন যাঁরা এই ঘটনা সত্য বনেে উল্নেখ করেছেন। যেমন
 প্রমাণ প্রয়োগে শান্তি না পেয়ে পরক্ষণেই লিখ্থেছ, "ভিসেন্ট স্মিথ কেন বে আকবরকে কিশোর বয়সেই ़̣ই নিষ্ঠুর্ন হত্যার দায়ে লোষী করিয়াছিলেন তাহা রহস্যজনক মনে হয়। হিমুর পরাজয়ে ম্মোল রাজ শক্তির প্রতিঠ্ঠা এবং আফপান শক্তির অবসান হয়।"

এর্ষেত্রে প্রথম পক্ষের উপর্যুক্ত প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় দোষ যেন আকবরের নয়- বৈরাম খौর। । দ্বিতয় পক্ষের বক্তব্য হচ্ছে- আকবরই হত্যাকারী, কারণ কাউ্কে হত্যা করতে হলে সিংহাসন বা শয়ন পানক্কে সষ্ষব নয়। হত্যা কন্রার নির্দিষ্ট স্शান প্রত্যেক র্রাজার থাকে এখানেও তাই ছিন। আকবর তাঁকে (হিমু) হত্যার সিদ্ধান্ত নিয্রেছিলেন এবং হত্যাকাও চোথের সামনে দেখতে ইচ্ুক

ছিলেন। অ্রু হত্যা করার উদ্দেশ্য থাকলে বৈরাম খাঁ তার আগেই কাজ সমাধা করতে পারতেন। হিমুকে বদ্ধভূমিতে আনার পর আকবরকে মনে করিয়ে দিলেন তাঁর বাচ্চা মনের আচ্ছা খেয়ালের কথা। তারপর আকবরের অনুমতি ও আদেশেই ঢাঁকে হত্যা করা হয়। রাজ সিংহাসনে আরোহিত আকবর, তাঁকে আদেশ করার অধিকার বৈরাম খাঁর থাকতে পারে না। यিনি যখন নেতৃত্ দেন সাধারণ নিয়ম হত্যাiকাণ তাঁর দ্বারা, তাঁর সঙ্গী বা কর্মী দ্বারা, তাঁর আদেশ, সমর্থন বা মৌনতা প্রভৃতি নেতারই ইঙ্গিত বলে বিবেচিত হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এবার यাঁরা আকবরের দোষ গৌণ এবং বৈরাম খাঁর দোষ মুথ্য বলেছেন তাঁরা रলেন আবুল ফজল, জাহাঙ্গীর আর আবদুর রহিম প্রভৃতি। কিন্তু মনে রাখতে হবে য়ারা ঐতিহাসিক তারা নবী ও অবতার নন যে, তাঁদের সাধারণ মানবিকতা প্রত্যেক মুহ্রুর্তে সত্তেজ থাঁকবে। কোন কোন ক্ষেত্রে লোভ লালসা, ক্রোধ, অভিমানের কবলেও পড়তে হয়। এ ক্ষেত্রে এটাই কারণ। যেহেতু আবদুর রহিম হচ্ছেন পিতার অবাধ্য সন্তান, পিতা-পুত্রের কলহের প্রমাণ আছে। আর জাহাঙীর হচ্ছেন আকবরের ওররসজাত সন্তান, সেখানে যা স্বাভাবিক তাই হয়েছে। এমনিভাবে আবুল ফজল ও আকবরের মব্যেও এক ত্রংত্পপর্ণ সম্বন্ধ ছিল- গুরুর পুত্র। অতএএ এ ক্ষের্রে তাঁদের কিছু দুর্বলতা বোধহয় আপ্চর্যের नয়।

শেষের কথা আকবরেরে মা ও বাবার স্বপ্ন আমার ছেলের নাম ও রাজ্য বিস্তার যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।' যেমন মৃগনাভীর গন্ধ ছড়িয়ে যায় অনুক্পপ। আকবর তাই বলেছিলেন, ছলে-বলে, কলে-কৌশলে, হ্ত্যা, মিথ্যা, শঠত यেমন করেই হোক তাঁককে রাজ্য বিস্তার করততেই হবে। অত্তএব আপনি আমার ধর্ম বাবা, খান-ই-বাবা, সুতরাং যত়ক্ষণ না আমি মজবুত হই আপনি যা ভাল হয় করুন। হ্যার জন্য দায়ী বন্দুক না বন্দুকধারী সেটাই আজ সিদ্ধান্তের বস্তু। অতএব আফগান শক্তি নির্মূল করতে হলে হিমুর ধ্পংসের প্রঁয়াজন ছিল।। তাই হিমুর মৃত্যুর সজেই দিল্নি ও আগ্রা আকবরের হাতে এসে গেল্ ।

অপরদিকে আদিল শাহও অন্যত্র নিহত হন। সেকেন্দার শূর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। এব্রাহিম শূরও বহু দিন যাবৎ ঘুরে ঘুরে শেষে উড়িষ্যায় হলেন নিহত। ১৫৫৮ হতে ১৫৬০ খ্রিস্টাক্দের মধ্যে গোয়ালিয়র, আজমীর ও জৈনপুর আকবরের অধীনে এসে যায়। এসবই বৈরামর বীরত্বের ফল আর আকবরের ভগ্যের জোর বলতে হবে। অবশেষে ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে বৈরাম খঁকে পদচ্যুত করে তাঁর অপেক্ষা বহু ञুণে সর্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ পীর মুহম্মদ এবং আদম খাঁকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। এটা বৈরাম খাঁর ব্যক্তিত্ধে যে কত চরম আঘাত ও পরম বেইজ্জতিতা তা আজ চিন্তার বিষয়। তবুও তো এক পক্ষের কাছে আকবর মহামতি।

বৈরাম খার মৃত্যুর পর এক সময় আকবরের মা হামিদা ও ধাত্রী মাতা মহিমঅনাগা আকবরকে অশ্রুপ্পুত নয়নে বলেছিলেন, "আকবর, বৈরাম খাঁ আর নেই। তোমাকে সৎ পরামর্শ দিয়ে সঠিক পথ দেখাবে তেমন কেউ নেই। তাছাড়া তুমি নিজেও লেখাপড়া জান না। সুতর়াং যখন ভালমন্দ বুঝতে পারবে না আমাদের মতামত নেবার চেট্টা কররে।" কিন্তু আকবর নিজেকে খুব বেশি পণ্ডিত বলে মনে করতেন। পরে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তবে ছোট ছোট ব্যাপারে মাকে খুশি করার জন্য মহামতি মাতার মতামত নিতেন। তাও আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছিন তা অরাজকীয় বিষয়।
১৫৬) খ্রিষ্টাক্দে নতুন সেনাপতি আদম থাঁ ও পীর মহম্মদ মালব জয় করেন। পরের বছর ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে আকবর সেনাপতি আদম খাঁকে হত্যা করেন। অপরাধ ছিল মন্ত্রী শামসুদ্দিনকে তিনি হত্যা করেছিলেন। মহামতি যে আদম \#কে হত্যা করেছিলেন সেই আদম খ゙ ছিলেন ধাত্রী মাতা মহিমঅনাগার পুত্র। তাই পুত্রের শোকে বৃদ্ধা মাতা বাঁচতে পারলেন না, বুক ফাটা শোকে দেহ ত্যাগ করলেন। এ যেন এক নিষ্ঠুর তথা পৈশাচিক ইতিহাস।

তারপর পীর মহম্মদকেও পুরস্কার দিলেন মৃত্যুদণ্ড। এরপর আকবর তাঁর একজন অন্যত্ম রাজা মোয়াজ্জমকে মিথ্যা হত্যার অড্ডিযোগে প্রাণদণ দিলেন। নান়া কারণে সারা মুসলমান সমাজ আশ্মীয়-অনাप্মীয় প্রত্যেকেই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। আকবর বুঝতে পারলেন এক দল ভেঙে গেছে। অতএব অন্য কূল আর ভাঙ়তে দেয়া হবে না। যেমন করেই হোক হিন্দু রাজপুত্রদের হাতে রাখতেই रुবে। চার্র এই প্রস্তাবে রাজপুত্ররা সাড়া দিলেন। সাড়া দেবার কারণ ঐতিহাসিকদের মতে প্রধাণত দুটি। প্রথমত পূর্ব হতেই রাজপুত্ররা মুসলমানদের শক্তি ও প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁরা এর মাধ্যমে নিজেদের শক্তি সঞ্চয়, আধিপত্য লাভ ও ভবিষ্যুত হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের আশার আলোক প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। যাইহোক, ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে অম্বর (জয়পুর) রাজ্যের রাজা বিহারী মল্ম আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং তাঁর সুন্দরী কুমারী এক কন্যা আকবরকে দান করেন। সেলিম বা জাহাঙীরের জন্ম ঐ কন্যার গর্ভিই হয়েছিল। "সেলিম চিত্তি" নামে এক মুসলমান সাধক দোয়া করেছিলেন তাঁই ঢাঁরই নাম অনুসারে নাম রাখা হয়েছিল ‘সেলিম’।

তারপ্রর মানসিংহ আকবরকে তাঁর আপন স্হোদরা বোনকে দান করেন। আকবর নিজে বিয়ে না করে সেনিমের সজ্গে তার বিয়ে দেন। মানসিংহের বোন ছিলেন বিহারী ভগবান দাসের কন্যা। এই কন্যারই গর্ভজাত সন্তান জনাব থসরু। যোধপুরের রাজা উদয়ের কন্যাকেও বিয়ে করেন আকবর পুত্র জাহাi্ীীর। রানী যোধভাইয়ের গর্ডিই জন্ম ন্ক্য়েছিলেন সं্রাট শাহজাহান। বিকামীরের রাজা রায় সিংহও চাঁর সুন্দরী কন্যা দান করেন মহামতির হেরেমে। তাঁকেও বিয়ে

করলেে জাহাঙ্গী। যশলমীরের রাজা আকবরেরে বশ্যতাস্বীকার করেছিলেন, কিত্তু ৩ধু বশ্যতাই নয়ं সেই সক্ছে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর প্রিয়তমা কন্যাকেও।

মোটকথা মহামতির আসল ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় তাঁর অসংথ্য শ্ত্রী-অन्ত্রী আর পত্পী-উপপত্পীর কथা। যাঁদর দ্বারা মহামতির মহন সব সময়ই জমজমাট থাক়। কিত্তু এসব কীর্তি ইতিহাসে প্রকাশ করলে মহামতি নামের সার্থকতা থাকে না। তাই অপ্রকাশ্য ছিল এতদিন।

আকবরের বহুসংখ্যক উপপర্দী ছিল... ইত্যাদি এইসব নতুন তথ্যের সক্ধান মুসলমান লিখিত ইতিহাসে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিখ্যাত হিন্দু
 মন্তব্য বিশেস ম্মরণঢযাগ্য। উপপতির সংখ্যা ছিন পাঁচ শতের বেশি। यिनि পাঁচশ নারীর ধর্ষক রাজা বলে ইতিহাসে উল্মেথ আছে। यদি এটা সত্য হয় তাহলে তাঁকে মহামতি আমরা বলল্লেও আগামীকালের ইতিহাস বলবে কী করেে সেটাই চিন্তার কথা। আমাদের ভারতের বিখ্যাত Vindication of Aurangz গ্থ্থে ১৪৩ পাতায়-এর পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যাবে, যथা Akber had over five thousand wives आকবরের পাঁচ শত্তেও বেশি ী্ত্রী ছিল ..... ইত্যাদি। আর যাঁরা কন্যা দিয়েছিলেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই দিয়েছিলেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। ফলে তাঁরা বাদশার অনুগ্রহে ধন্য হয়েই অর্থ, সম্পদ, সম্পত্তি ও সম্মান পেয়েছেন এবং সার্বিক উপকারের মধ্যে রাজপুতদের হাতে রাজকীয় শক্তির মোটাযুটি একটি অংশ এসে পড়েছিল। আর স্বাভাবিকও তাই।

এক পক্ষ বলেন, আকবর ও রাজপুত্রদের উদারতা সাক্ষ্য বহন করেছে কন্যা প্রদানের ক্ষেত্রে। অপর পক্ষ বলেন, নারী লোলুপতা আর চরিত্রহীনতার প্রকাশ পেয়েছে মহামতির দিক থেকে আর পার্থিব উন্নতির জন্য याँরা নিজ্জেদের কন্যা ও বোনকে চরিত্রহীনের হাত্তে ব্বেচ্ছায় অর্পণ করতে পারেন তাঁরা নিঃসন্দেহে জঘন্য, ঘৃণ্য ও নগণ্য।

তবে একথা সত্তিই শে, প্রত্যেক রাজপুত্রই পাইকারিহারে ঐ পাপ পপ্কিলে निমজ্জিত হ হয়েছিনেন তা নয়। বরং বহু রাজপুত্র বীর তাঁদের বীরত্দের মহিমাকে অক্ষুন্ন রাখঢ় উল্টো নজির সৃষ্টি করেছেন। উদাशরণ স্বক্রপ ১৫৬৪ খ্রিস্টাক্দে আকবর যখ়ন মধ্য প্রদেশের গত্গোয়ানা দখল কররেন এবং সেখানকার বিধবা রানী দুর্গাবতী ফুদ্ধে পরায্ত হ্ন; কিন্ত্ তিনি আক্মহত্যা করেন তবুও আকবরের হাতে পড়েননি। মেবারের রানী সঞ্গাম সিংহের পুত্র উদয় সিংহ আকবরের প্রস্তাব সত্ত্রেఆ তাঁর কন্যারক সমর্পণ করেননি। য়ার ফলে আকবর কর্ত্তৃ চিতোর আক্রান্ত হয় ১৫৬৭ খ্রিস্টাক্দে। উদয় পলায়ন করেন কিন্তু রাজ্রপুত্র সৈন্যগণ জয়মল্ন ও পুত্রের নেতৃত্মে যুদ্ধ করেন। অবশেষে পুত্র ও জয়মল্লকে আকবরের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হতে হয়। ফনে চিতোর আকবরের হাতে এসে যায়।

যুদ্ধে পরাজিত রাজপুত্রদের প্রাণ দিতে হন মহামতি আকবরের হাত্রে ঔশারায়। আর নারীরা হাল চাল বুঝতে পেরে ‘জহর ব্রত’ অর্থৎ আাধনের চিতার মত করে ততরি করে তততেই đাঁপ দিয়ে প্রাণবিসর্জন করলেন। তার প্রমাণ আাজ ভূরি ভূরি বিদ্যমান। ১৫৭২ থ্রিট্টাব্দে উদ্য়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রতাপ সিংহ পিতার স্থলাভিষিক্ত হলেন। তিনি পিতার চেফ্যেও সাহসী ও দৃছ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে হনদীঘাটের যুদ্ধে আকবরের হাতে তিনি পরাজিত হলেন। তারপর বনে-জঙলে লুকিয়ে অর্ধাহারে অনাহারে কাটিয়ে বহা যুদ্ধ করে অনেক কিছू পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন কিহ্দু তাঁর সাধের চিতোর অধিকার করা আর সষ্বব হয়ে উঠেনি। প্রতাপের এই পরাজয় বিজয়েরইই নামান্তর। তিনি বশ্যতা স্বীকার ও কন্যাদানের চিত্তা মুহুর্তের মধ্যেও তাঁর মস্তিষ্ফ আসতে দেননি।

প্রতাপে জনা অনেকে গৌঁড়া সংক্কীর্ণমনা হিন্দू বল্েে অভিযোগ করেন। কারণ, একবার আকবর্রের শ্যানক, আকবরের আা্ঘীয় আবার সেনাপতি মানসিংহ প্রতাপ্র বাড়ি বেড়াতে গিৰ্যেছিলেন। প্রতাপ মোটেই অতিথির আপ্যায়ন বা সন্মানপ্রদর্শন কিছুই করেননি বরং অপমানের সুরে বলেছিলেন, যারা মুসলমানকে পिসি, বোন বা কন্যা দিয়েছে তাদের সর্গে आমার কোন সম্পক্ক নেই।" মান সিংছছর নাম নষ্ট হওয়ায় তিনি বলেছিলেন, "এর কেมন করে প্রতিশোধ নিতে হয় আপনাকে দেখাতে পারি জান্নে? তদুত্ত্রে প্রতাপ বলেছিলেন, "যাও যাও, তোমাদের পিসে মশাই, ভগ্নিপতি, জামাইদা আকবরকে গিত্যে বনেো এবং তাকেও সর্পে করে এন।"

প্রতাপের এহেন ধীরত্ আমাদের মতে নিরেট পৌঁড়ামি নয় বরংং একনিষ্ঠ বীরের বীরত্ব। ও ল্রেষ্ঠত্ণ তাঁেে গৌাড়া হিন্দু না বলে 'নিষ্ঠাবান বীর প্রতাপ সিংহ’ বলা উচিত।

তারপর বনে-জগলে ঘুরতত ঘুরতে প্রতাপ সিংহকে এক হ হদয়বিদারক ঘটনার সন্মুথীন হতে হল। তিনি দেখলেন তাঁর আদরের কন্যা ক্রুধায় কাঁদতে
 এক লিথিতপত্রে জানালেন আপনার কাছ্ আমি আঘ্মসম্পণ করতে সমত। প্র্র পেয়ে খুশি হয়ে আকবর সভাসদকে ডেকে বললেন, প্রঢাপের ওপর অত্যাচার করতে নিমেধ করে দিন। ঠিক ঐ সময় সভাসদগণণর মধ্য হতে জাহাপ্রের শ্বখর বিকানিরের রাজা রায় সিংহের কনিষ্ঠ সহোদর পৃথ্ীীরাজ মর্মাহত হয়ে প্রতাপকে এক পত্রে বললেন-"আমরা রাজপুত্ররা আকবরের অধীনতা স্ধীকার করেও এবং তাকে কন্যা দিয়ে অধঃপতিত হলেও আপনার জন্য আমরা গর্ব করি। সম্রাট আকবরকে একদিন মারতেই হবে তখন আমাদ্রে দেশে খঁটি রাজপুত্র বীজ বপনের জনা আমরা আপনার নিকটটই ঊপস্থিত হব। রাজপুত জাত আপনার মুখের দিকে চেয়ে আছে।" প্রতিট বে একটি ঐতিহাসিক গব্বেণামূনক

চিত্তাভিত্তিক দ্বিধাবিদূরকক দলিল এ বিষয়ে কোন সন্দেছ নাই। ঢছাড়া পর্রঢির দ্বারা তদানীত্তন রাজপুত্র জাততির বিশ্বাসঘাতকতার এ্রক জघন্য চরির্রের পরিচয় প্রতিপন্ন হয়। কিब্ूু মহাম্রি ছিলেন তथন গভীর মোহ নিদ্রায় অচেতন। পিতা-মাতার স্বপ্নকে বাত্তবায়িত করাই ছিল তার জীবনের লক্ষ্য তাতে দেশ রসাতলে যাক आর থাক जাতে কিম্ম এসে यায় না।

याহোক, এই প্র্র পাওয়ার সক্গে সন্গে প্রতাপ নতুন কর্রে কর ধারণ করলেন। রাজभুর্রণ आকবর ঘারা ভারচ ডৃমি কর্ষিত করে র্রাজপুত্র জাতির প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেশিতে প্রশিক্ষা কর্মহলেন বীজ বপনের। কিন্তু কালের চক্র পরিচালিত হয় বিশ্ধনিয়্তার ইসিতেই।

## মহাসতিন্ন ব্ধর্ম্ম বির্রোধিতা

বড় বড় আলেম, উলামা, মোল্মা, মুফত্ি বাদ দিয়ে মহামতি একজন কপট, বিजান্ত মুসুলমান মোবারক নাখ্বীকে তাঁর উপদেষা পদে নিয়োগ করেছিলেন। आর তাঁরই সন্ত্যানদ্র আবুল ফজল ও לৈফজীকেও করেছিলেন উপদেষ্ঠা। आকবরের ভুলज্রান্তি চারিত্রিক দুর্বলতা ছেনেরের কাছে ধরাপড়া ভে সষ্বব নয় অथবা প্রকাশিত হওয়ার পথথও যে অनেক বাধা जা অকবর্রের জ্ঞনননুবিকণণ ধরা
 একপক্ষের কাঢু দাব্রুলাবে প্রশৃংসিত জার অপর পক্ষের কাছে তা নির্রে ভজাম
 ছিল মহামতি আকবর্রের স্বধর্মের নিপাত সাধ্বনের এক সুপ্রিক্রিত চক্রান্ত।

ইসলাম ধর্ম্ম আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টির উপাসনা কর্রা ब্যু নিষেষই নয় বরং সৃষ্টির কোন উপাসক মুসনমান নয়। जাই হयরুত মুহাপ্মদ (সা.) সারা জীবনব্যাপী পৌত্তনিকতার বিরুদ্ধে আপসহীন সश্গাম করে গেজেন এবং বিশ্বকে জানিয়ে গেছেন টপাসनা একমাত্র স্বষ্ঠারই জন্য। কিন্ত্র (ক) মহামতি তাঁর ‘দীন-ই-ইলাছী’ ধর্মে সূর্य উপাসনার উৎসাহ ও অদ্দে দিয়েছেন। তিনি নিজ্জেও সকাল, সক্ধ্যা, দুপ্র ও মধ্য রাত্রিতে সূর্থ্যে উপাসনা করত্তে।
(খ) সারা বিপ্বের মুসলমানদের মূলমত্ত "লা ইলাহা ইল্মাল্মাহ, মুহাম্যাদুর রাসূনूল্নাহ" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং হयরতত যুহাশ্মদ (সা.) आল্লাহরই প্রেরীত পয়গঘ্বর। কিন্ুু আকবর চাঁর নতুন ‘কালেমাহ’ চালু করলেন, "লা ইলাহা ইল্মাল্মাহ आকবর থनীফাহুল্নাহ।" এত বড় আঘাত দান যা มুসলমানদের ওপর কোন বিক্রদ্ধবাদী অन্য ধর্মাবলষীীর পক্কেও সম্বব হয়নি তাই হর্যেছিলো 'মহামতির' সময়ে।
(গ) কুরুন শরীীফে মদ ও সুদকে জবৈধ বা হারাম বলা হয়েছে। কিস্ুু মহামতির নতুন ধর্মে মদ ও সুদকে বৈধ বলে নির্দেশ এবং উৎসাহ দান কর্া रয়েছে।
(ঘ) কুরআন শরীফে জুয়া খেলাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু মহামতি তাঁর ধর্মে জুয়া খেলা জায়েয বা বৈধ করেছেন। শুধু তাই নয়, রাজ খরচে বিরাট একটা পৃথক অট্টালিকা তৈরি করে সেখানে জুয়া খেলার সুবন্দোবশ্ত করে দিয়েছিলেন। এছাড়াও জুয়া খেলায় যাদের পুঁজি বা মূলধন থাকত না রাজকোষ হতে তাদের কর্জ বা দেনা দেয়ারও সুব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।
(ঙ) ‘দাড়ি রাখা’ ইসলাম ধর্ম, ‘সুন্নাত’ বা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশ। না রাখলে পাপ হয়। কিন্তু দাড়ি রাখাকে বা বিশেষ কোন সুন্নাতকে উপেক্ষা কিংবা অস্বীকার করলে সে ইসলাম বিদ্রোহী বলে বিবেচিত। মহামতি দাড়ি মুষ্তন বৈধ বলে আইন করলেন এবং তাঁর মাতার মৃত্যুর পরেই মাতার শোকে দাড়ি মুఆ্ডন করে আদর্শ স্থাপন করুলেন। তার পরদিন থেকে রাজদরবারে यত উচ্চশ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন তারা অনেকে নিজের নিজের দাড়ি মুণ্তন করে বাদশাহের পদপ্রান্তে উৎসর্গ করলেন। ফলে মহামতি আকবর নিজের ধর্মের ও বুদ্ধির সাফন্যে বেশ আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন।
(চ) প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কোরআন ও হাদীসের আইন অনুযায়ী T্ত্রী সংসর্গান্তে ‘ফরয গোসল’ (এক বিশেষ নিয়মে স্নান করা) অবশ্য প্রতিপাল্য। কিন্তু নতুন ধর্মে তা রহিত কর্木া হয় এবং নতুন এক প্রথার প্রচলন করা হয়। গোসল করা ভাল কিন্তু পরে নয় পূর্বে!
(ছ) মহামতি দেশের কল্যাণের জন্য না হলেেও নিজের বা রাজপুত্রগণের এবং সভাসদবর্গের সুবিধার্থে এক অভিনব বিবাহ প্রথার প্রচলন করলেন যার নাম 'মুৎआ’ বা অস্থায়ী বিবাহ। यেমন দুচার দিন বা দু-এক মাসের জন্য একটা বিয়ে করে আবার তাকে তালাক বা বর্জন করা যাবে। বিবাহের নাম দিয়ে এর্দপ এক বীভৎস ব্যভিচার প্রথার প্রচলন করে নারীর নারীত্বে কলঙ্কিত করতে মহামতির মতি কোন সময় কেঁঁপে উঠেনি।
(জ) ব্যভিচারের সুবিধার্থ্, ইসলামের সুচিন্তিত 'পর্দা প্রথা'কে একেবারে রহিত করেন এবং সারা ভারতের মুসলমান হিন্দু ভদ্র রমণীগণের মধ্যে অবণুচ্ঠন যথা ঢিলে পোশাক পরা, মাথার কাপড় উড়না ব্যবহার করা ইত্যাদি যে সভ্য নীতিগুলোর প্রচলন ছিল, মহারতি কঠোর হস্তে নির্দেশ দিয়ে তা নিষিদ্ধ করলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা লজ্জাশীলতা বা শালীনতা বোধ ছিল। কিন্তু মহামতি নির্দেশ দিলেন-বাজারে বা বাইরেে চলাফেরার সময় মাথায় কাপড়, পর্দা অথবা অবখুঠ্ঠিতা হওয়া চলবে না।
(ね) বার বছরের কম বয়স্ক বালকদের ‘খতনা’ দেওয়া নিষিদ্ধ। সে বড় হয়ে নিজের ইচ্ছায় দিতেও পারে আবার না দিতেও পারে।
(ঞ) মৃত মুসলমানকে কবর দেওয়া সারা পৃথিবীর মুসলমানের একটা সার্বজনীন প্রথা ও ইসলাম ধর্মের নির্দেশ। আর কবর দেবার নিয়ম মৃত দেহট্টিকে

কবরর এমনভাবে শায়িত করা (ভারতে উত্তর-দক্ষিণে) যেন মক্কার কা’বা খররর দিকে পা-মাথা না थাকে। মহামতি নির্দেশ দিলেন মৃত য্যক্তির দেহের স্কক্ধে একটা গমের প্যাকেট বা ইট বেঁধে পানিতত ফেলে দাও। আর यদি একান্তই কবর দিতেই হ্য় তাহলে ভারতের পশ্চিম দিকে কা’বা শরীফ, অতএব সেই পশিম দিকে পা করে মৃত দেহটিকে শায়িত রাখতে হবে।.
(ট) ইসলামের আইইনে পুরুষদের জন্য প্রকৃত রেশমম বা সিক্ক বন্ত্র ও সোনাপরা অবৈধ। নারীর জন্য অবশ্য বৈধ। মহামতি আইন করলেন-পুরুণ্ষের জন্য সোনা এবং সিক্ক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ নয়।
(ঠ) মহামতির নতুন ধর্মে গকু, মহিষ, মেষ, উট খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বন্য জন্তু यथা বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ ইত্যাদি খাওয়া চলবে। গোমাংস খাওয়া ওধু নিযেধই ছিল না এমনককি বিশ্ব মুসলিমের অতীব ছুর্তুত্বপূর্ণ উৎসব ‘ঈদুল আयহ'তেও গব্রু ব্যবহার পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল।
(ড) মসজিদে আজান ও এক সাথে (জামাতে) নামাय পড়ার ব্যবস্থা বন্ধ করা হয়েছিন।
(অ) পবিত্র মক্কা শরীফে रজব্রত পালন যুগে যুগে সর্বদেশের সচ্ছল মুসলমানের জন্য একবার ‘জরুরি, যাকে বলে ‘ফরয’। হঠাৎ আইন প্রণয়ন করে হজের রাস্তাও বন্ধ করা হল।
(ণ) কুকুর ও শূকর ইসলাম ধর্মে ঘৃণ্য পক বলে চিহিত। কিন্তু মহামতি ঢাঁর সময়ে কুকুর ও শূকরকে আল্লাহর ‘কুদরত’ (মহিমা) প্রকাশক পবিত্র বলে যোষণা করেন।
(ত) মহামত়ি আকবর কোরআন বিশ্বাস করতে নিষেষ করতেন। অর্থাৎ মহামতিরু দুর্গতিপূর্ণ দৃষ্টিতে সারা পৃথিবী নান্তিকতার শিকার হয়ে ঋৃসসীলার কারণ হোক।
(থ) প্রত্যেক মুসলমানকক ঢাঁর মুসলমানত্ব বজায় রাখার জন্য মৃত্যুর পর পুনব্থংান এবং বিচার দিंবসের ওপর বিশ্বাস করা একান্ত জরুরি। কিন্ুু মহামতি পুনরুত্থান ও বিচারের ব্যবস্থাকে অস্বীকার করতেন।
(দ) মুসলমান ধর্মে আল্পাহৃ ছাড়া কোন সৃষ্টির সপ্মানের জন্য ‘সিজ্রা’ বা প্রণিপাত করা অবৈধ ও কঠঠারভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু আকবর তাঁর দররারে প্রজাদিগকে ‘'সিজ্জদা’ কর্রার জন্য আইন প্রণয়নও বলবৎ করেন।
(4) মুসলমানদদর এ<ে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হলে ‘আসসালামু আলাইকুম’ (আল্লাহ আপনার ওপর শান্তি বর্ষণ করুন) বলার নিয়ম আছে। প্রত্যুত্তরে ‘ওয়া আলাই কুমুস্ সালাম’ (আপনারও ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলা হর্যে থাকে। যুগ যুগ ধরে সারা বিশ্বের মুসলমানদের এই একই পপ্ধতি ছাড়া ব্বিতীয় কিছ্ু নেই।

মহামতি সালাম দেয়ার প্রথার বিলোপ সাধন করে তার পরিবর্তে আল্মাহ্ আকবর’ বলার নিয়ম চালু করেছিলেন। তার উত্তরে ‘জাল্লা জালালাহ’ বলা रতো। তখন হিন্দু প্রজাগণ তাঁর কাছে নিবেদন করলেন, সফ্রাট! আপনার কাজকর্ম দেখে সমস্ত হিন্দুই আপনার ওপর সন্তুষ্ট। তাই হিন্দুরা আপনাকে দিল্লিশ্বর ও জগদীশ্বর বলে। কিন্তু আপনি সালাম তুলে দিত্যে আবার আল্মাহ শব্দ ব্যবহার করলেন কেন? অতএব ওটাও তুলে দিন। তখন আকবর হিন্দু প্রজাবর্গের নিস্চিত্ত করতে বললেন- মুসলমানদের জন্য আমিই স্বয়ং আল্লাহ হয়ে প্রকাশিত হয়েছি। ‘অর্থাৎ আল্লাহু আকবর’ মানে আকবরই আল্লাহ। অতঃপর তাঁর অনুগত হিন্দু প্রজাগণ আবার অভিযোগ করলেন- আল্মাহ শব্দটা হিন্দুবিরোধী। অতএব ওটাকেও তুলে দিন। আকবর তাই করলেন। সারা দেশে ঘোষণা করে দিলেন আজ থেকে 'সালাম’ বা ‘আল্লাহুর’ পরিবর্তে ‘আদাব’ শব্দ ব্যবহার করতে হবে। এটাই হল মহামতির মহাসিদ্ধান্ত।
(न) यীখৃথৃস্টের সজ্গে যেমন ‘খৃন্টাব’ বিজরিত তেমনি ‘হিজরি’ সাল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে সম্পর্ক ‘যুক্ত। কিন্তু প্রজাবৃন্দ ‘দিল্মিশ্বরের’ নিকট আবেদন করলেন- আমরা আপনার উদারতায় মুঞ্ধ। আপনাকে হিন্দুর মত মনে করে আমরা আপনার সন্গে সর্ববিষয়ে মিল ও মিলনের পথে একমত। কিন্তু গণ্গোল ভারডের চিরদিতের প্রথা ঐ ‘হিজরি’ সন। যতদিন ভারতে ‘হিজরি’ সন থাকবে ততদিন মুহাশ্মদেরই নাম হতে থাকবে অথচ আমরা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব আমাদের জন্য এক পৃথক সালের ব্যবস্থা করা হোক। তাই করা হল। পৃথক সালের নাম রাখা হল ‘ইলাহি’ বছর। আমাদের বাংলা সন অনেকের মতে আকবরেরই ঐ সন। হিজরি সনের সঙ্গে প্রায় এক যুগের পার্থক্য অর্থাৎ 38 বছর। তাতে অনেক হিন্দু প্রজাবর্গ তাদের কৃতকার্যতার দরুন মহামতির মহত্বের প্রতি খুবই আস্গাবান হলেন। যদি রাজপুত্র বা হিন্দুদেরই কেউ দিল্লির রাজা হয়ে ঐ রকম ইসলাম ধর্মের উৎপাটন করতে সাহসী হতেন তাহলেও এতটা মারাঘ্মক ফল দেখা দিত না। কারণ মুসলমান সম্প্রদায় তাতে বিদ্রোহী হয়ে উঠত। কিন্তু কোন মুসলমান অথবা মুসলমান নাামধারী ব্যক্তির দ্বারা এ কীর্তি করাতে পারলে দোষ যা হবার মুসলমানেরই হবে।

এখানে বেশ প্রমাণ হচ্ছে আকবর আসনে ইসলাম ধর্ম বিধ্ৰংসী কতত্ণেো চরমপন্থী মানুষের হাতের পুতুল ছিলেন।
(প) মুসলমানদের মসজিদ উপাসনালয়খুলোকে অনেক ঔুদামঘর ও হিন্দু প্রজাদের ক্লাবঘরে র্পপান্তরিত করেছিলেন।
(ফ) ইসলাম ধর্ম নিঃশেষিত হতে পারে কিনা তা পরীক্ষার জন্য কিছ্ মসজিদ হিন্দু প্রজারা ডেঙে ফেলে সেই স্থানে মন্দির নির্মাণ করেন। আকবরের নিকট প্রতিবাদ করলে তিনি যুক্তি দেখালেন, "মুসলমানদের এ মসজিদগুলো

সত্যিকারের প্রয়োজন নিচ্য়ই ছিল না। যদি থাকতো তাহলে ভাঙা সষ্বব হতো না। মन्দিরেরে প্রয়োজন ছিন তাই মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদও ধর্মহ্থান আর মন্দিরও ধর্মস্থান। একটি ধর্মস্থান ভেঞে অধর্ম্র কিছ্ম গড়ে উঠনেে প্রতিকার করা যায় কি না বিবেচনা করা হতো। কিন্ু ধর্মস্থানের পরিবর্তে ধর্মগ্থান গড়ে উঠঠছে।＂তার পরেরই মসজিদ সং্্রান্ত আইন প্রণয়ন করে নতুন মসজিদ নির্মাণ বক্ৰ করে দেওয়া হয়।
（ব）মুসলমান ধর্মের হ্রপিপ্পায় পবিত্র কুর্ান ও হাদীস শিক্ষা，শিক্ষালয় বা শিক্ষদাতাদ্রে ওপর নিম্যোজ্ঞ জারি করে আকবর সবচেফ়ে মারাত্ঘক ও কুৎসিত কর্ম্রে দৃষ্ঠা木্ত স্থাপন কর্রেন। অর্थৎ ইসলাম সংত্রান্ত শিক্কার চির অবসাनই ছিন আকबরের উদ্দেশ্য। অক কথায় হযরত মুহাপ্পাদ（সা．）या নির্দেশ या निমে४ করেছেন，তিনি ভেন তার সক্xে সরাসরি প্রতিদ্দন্দ̆ী তায় নেমেছেন।
 করেননি，মহামতি তা বাত্তবে পরিণত করার কত পাকাপাকি ব্যবস্থা করেছেন जত আলোচনার পর সে কথা সহজেই অনুম্মেয়।

অতএব উপর্বুক্ত ২৩টি উদাহরণে বোঝার কোন অসুবিধা নেই লে，আকবর ‘ঘর শত্র বিভীষণ’ ছিনেন অথবা নামধারী ছ্দ্রবেশী মুসলমান ছিলেন। মনে কর্রা যাক＇ক’ একজন হিন্দू কিন্তু তিনি নিজধর্মে উদ্াাসীন এবং পর ধর্মের শর্রুতা করেন না। অতএব তিনি একজন উৎকৃষ্ঠ হিন্দू নন। ‘ঋ’ এবজন হিন্দू। তিনি নিজ ধর্মের ধার্মিক কিন্ুু অপর ধর্মর শর্রু। অতএব তিনিও একজন নিকৃষ্ট।＇গ＇ একজন হিন্দু। তিনি নিজ ধর্মে আস্থাবান，কিন্ু অপর ধর্ম বা সশ্প্রদায়ের ঋ্ণংসকামী নन। অতএব তিনি একজন উৎকৃষ্ট হিন্দূ ভ্র্রলোক।＇ঘ＇একজন হিন্দু । তিনি নিজ ধর্স পালনকারী এবং অপর ধর্ম বা সস্প্রদায়েরও উন্নতি কামনা করেন।
 নিষ্ঠাবান। অনিষ্ঠাবাन হিন্দুদের তিনি ভাল করে গড়ে তুলতে চান এবং অপর ধর্ম या সম্⿹勹⿰亻াক্যেরও উন্নতি কামনা করেন। তিনি নিঃসন্দেহে আর্রো উচ্চস্থানীয় অর্থীৎ সর্বোৎকৃষ্ট। ‘চ’ একজন হিন্দ। পরে তিনি অপর ধর্মে ধর্মানতরিত হন। তিनি
 পরিচ্য় দেন কিষ্ুু ব্বদ，পুরাণ বা গীতায় অবিপ্বাসী এবং পৃথিবী হতে ওঞ্ৰো মুছে ফেলার জন্য সমস্ত শক্তি অধীনস্থদের ওপর প্রয়োগ করেন। তিনিই হচ্ছেন নিকৃষ্টতম এবং বিশ্যাসঘাতকের দলে শীর্ষস্থানীয়। এষ্ণণে আকবরের অবস্｜াও ঠিক তাই কি না নিরপপক্ক চিত্তাশীল বুদ্ধিজীধীরা চিত্তা করবেন।

কিন্তু একটা কথথা অন্ষীকার করার উপায় নেই বে，উপর্यूক্ত তথ্যতুনো यদি সত্য হয় তবেই আকবর ঐ অভিয্যেগে অভিযুক্ত কিন্ুূ यদি কোন ইতিহাসে जার প্রমাণ না থাকে তাহলে অভিবোগের অধিকার আধুনিক ঐতিহাসিকদ্দরই বা

থাকবে কী করে। কিন্তু উল্লেখ করা যেতে পারে ‘এছাবাতুন নবুয়ত’, ‘রিসালায়ে তাহলীলিয়া', 'মুনতাখাবুত্ত ওয়ারিখ', 'Mujaddis conception of Towhid', 'Awn-ul-Mabud' এবং 'Kalematul Hoque', প্রভ়তি অসংখ্য গ্রন্থ আকবরের কীর্তিকলাপের সাক্ষী স্বর্রপ আজও বেঁচে রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন লাইব্রেরিতে। যেগুনো পড়ে অব্যর্থ সত্য ইতিহাসের উৎস সন্ধানে উৎসাহের খোরাক পাওয়া यায়। এছাড়া আরও বহু পত্র-পত্রিকা আমাদের দেশে ছোট-বড় লাইব্রেরিতেও মজুদ রয়েছে, যেগুলো হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টান প্রমুখ ঐতিহাসিকদের তথ্য, তিরস্কার ও অনেক তত্ত্বের মিশ্রণে মূল্যবান মূলধন।

এত কাণ্ড করেও আকবরের সমস্ত দোষ কাটাকাটি করে বিরাট ভগ্নাংশের শেষে উত্তর মাত্র ‘১’ অর্থাৎ একটিই কথা মহামতি আকবর! মুসলমান বাদশাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আকবর! কিন্তু ঐ কণ্ঠস্বর কাদের? আধুনিক নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের মতে, याँরা জ্ঞাতাবস্থায় সারা বিশ্বের তথা ভারতের মুসলমানদের চরিত্রহীন ধর্মইীন, ব্যভিচারী এবং ধর্মান্তরিত অবস্থায় দেখার প্রতীক্ষায় আছেন এ আওয়াজ ঢাঁদেরই।

আরও প্রমাণ হবে, সবচেয়ে অপরাষ, অপমান, বদনাম আর দুর্নামের এভারেস্ট যাঁর মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই আহত ভাগ্য আওর্ণজেব ওরফে আলমগীরেরে ইতিহাস যদি আকবরের পাশাপাশি আলোচনা করা হয়।

## মুঘল সম্রাট আওর্রছজেব

একপক্ষ বলেন, আওরহ্গেব গোঁড়া, হিন্দू বিদ্বেবী এবং অত্যাচারী। অত্যাচার্রের প্রমাণস্বক্রপ ভ্রাতাদের হত্যা করা, বৃদ্ধ জন্মদাতাকে বন্দি করা এবং হিন্দু প্রজাদের ধর্মের নামে অত্যাচার করা যথা জিজিয়া কর গ্রহণ, হিন্দুদের মন্দির অপবিত্র করা বা ভেঙ্েে ফেনা ইত্যাদি অনেক কিছুর উদাহরণ পেশ করেন।

আর অপরপক্ষ বলেন, আওরঙজেব বা আলমগীর সমস্ত মুসলমান নৃপতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, নিষ্ঠাবান, ধার্মিক, সমগ্র কুরআন শরীফ কণ্ঠস্থকারী (হাফিজ) আলেম (বিজ্ঞ), সাধক, নিরপেক্ষ, উদার, দূরদর্শী এবং উপযুক্ত আদর্শ বাদশাহ ছিলেন। তিনি ‘জিন্দাপীর’ বনেও গণ্য হতেন।

প্রথম পক্ষের বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির সাধারণ ইতিহাস যথেষ্ট। আমাদের অনেকের মগজে এবং কাগজে তার প্রমাণের প্রাচ্র্য অব্যর্থভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু দ্বিতীয়পক্ষের উক্তি প্রমাণে বহু দলিল ও ঐতিহাসিক সমর্থন এবং বিজ্ঞানপূর্ণ যুক্তি তর্ক ছাড়া মেনে নেয়া সষ্ঠব নয়। তাছাড়া উচিতও নয়।

স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি এ তিনটিই আমাদের শিক্ষা ঘর। তন্মষ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন হিসেবে কলেজের ইতিহাস ঐ ভারতজনের ইতিহাস’ হতেই উদ্ধৃতি রাখছি। ভারতের হাজার হাজার পাঠ্য পুস্তক ইত়িহাসের উদ্ধৃতি দেওয়াও

যেমন সষ্ভব নয় তেমনি সরকারি শিক্ষ প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য ইতিহাসের সমস্ত কথা বাদ দেওয়াও যায় ন।

এখানে প্রসঙ্গত হুদয় ফলকে গেঁথে নেয়ার মত একটা কথা হচ্ছে এই শে, শিশ্ অবস্থায় শিখুর কচি মনের কোমল ম্মৃতিপটে যে ছবি আঁকা যায় তা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গ সঙ্গে স্পষ্টতর ও আরও গভীর হয়ে মন্তিষ্ক পর্ষন্ত আলোকিত অথবা সংক্রমিত করে তোলে। শিখ্টর মা যেমন শিফকেে পাড়া-প্রত্বেশেী, আত্মীয়-স্বজন, ঠাকুর-দেবত।, মক্দির মসজিদ অথবা ভূত-প্রেতের প্রতি যে ধারণা জনিয়ে দেন শিখ্ট সাধারণত বয়োপ্রাপ্ত হয়েও সেই প্রভাবে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। তেমনি ক্কুলের ইতিহাসগুলো যদিও সংক্ষেপ তবুও তা অত্যন্ত জরুত্ব্বপূর। অতএব শিক্ষাদাতা ও শিক্ষাদাত্রী এবং শিক্মার্রহীতা ও গ্থহীত্রীকে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। ক্ষুলে যদি মাথায় এ কথাটুকু প্রবিষ্ট হয় যে, "আকবরকে মহামতি বলা হয়। তিনি হিন্দু মুসলমানকে সমান চোখে দেখতেন। আর আওরжজেব ছিলেন ঋুব ধর্মভীব্রু পণ্তি। কিন্ত্র তিনি হিন্দু বিদ্বেযী ছিলেন, হিন্দুদের ওপর জিজিয়া কর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বৃদ্ধ পিতাকে বন্দি ও ভাইদের হত্যা করে সিংহাসনে বসেছিলেন" ইত্যাদি। তাহলে সাধারণ ক্ষেত্রে তারপর আরও বহু ইতিহাস পড়লেও বাল্যকালের ঐ প্রভাবটুকু কাটিত়ে ওটা কত কঠিন তা আজ নিরপেক্ষ চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকাদের চিন্তা করে দেখার দিন এসেছে এবং দেখতে হবে।

বর্তমানে ঐ ভারতজনের ইতিহাসে শ্রী ঘোষ বলেছেন, "শাহজাহানের মৃত্যুর আগেই আওরঞজেবের রাজ্যাভিষেক হয় (জুলাই ১৬৫৮ ও জুন ১৬৫৯)। তাঁর মৃত্যুর পর তৃতীয়বার আওরজজেব মহাসমারোহে আগার দুর্গ্রে সিংহাসনে अভিষিক্ত হন (মার্চ ১৬৬৬)। তিনবার অভিষেক কোন মুঘল সয্রাটের হয়নি। কিন্তু আওরুজেব যে মুঘল সম্রাটের মধ্যে বর্হুদিক দিয়ে অদ্বিতীয় হবেন, একাধিক अভিষেক হতে তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল।"
'রাজপুত্রদের প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়, আওরঙজেব মারওয়াড় দখল কর্রেন এবং নানা স্থানে মুঘল ফৌজ নিযুক্ত করেন। তাঁর আদেশে হিন্দু দেবালয় ঋ্পংস করে বহু মসজিদও প্রতিষ্ঠিত হয়।" (ভাঃ জঃ ইঃ)
"১৬৭৯ ฆৃস্টাব্দে আওরжজেব জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্তন করেন।" (ভাঃ জঃ ইঃ)
"ইসলাম ধর্মের আদেশ অনুসারে মুসলমান রাষ্ট্র ভিন্ন ধর্মর্র কোন স্থান হতে পারে না। পাঠান ও মুঘল সম্রাটদের মধ্যে যারা ভিন্ন ধর্মীদের প্রতি বিশেষ করিয়া হিন্দুদের প্রতি উদার ব্যবহার করে়েন চাঁরা ব্যক্তিগত মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন সত্য, কিন্তু ইসলামের আদর্শ সেবক বলে গোঁড়া মুসলমানদের কাছ্ছে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা লাভ করতে পারেননি। আওরঙজেব নিজেকে ইসলাম ধর্মের আদর্শ जেবক বলে মনে করতেন এবং রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে তিনি ইসলাম্মে অনুশাসন বর্ণে বর্ণে পালন করার চেষ্ঠা করতেন। সেই

জন্য তাঁর রাষ্ব্বনীতততে মুসলমান ছাড়া কোন ধর্মাবলপ্ীীর দাবি বা অধিকার স্থীকৃত হত না। বিধ্মীর অধিকার স্বীকার করা ইসলাম ধর্ম বিরুক্গ।" (ভঃ জঃ ইঃ)

এ সমत্ত সাংঘাতিক কথায় এটাই প্রমাণ কর্রার চেষ্টা করা হর্রেছে বে, আওরপজেব পূর্ণভাবে ইসলাম মেনে চলতেন। আর ইসলাম মেনে চনলেই ঠিক তাকে প্ প্রকৃতির বর্বর, অনুদার এবং হিন্দু বিতেयী হতেই হবে। তারপর্র জা্যও
 आரছ-"চিন্তামন মন্দিরে গোহত্যা করে তিনি সাড়ম্থদের তা মসজ্জিদে পর্নিণত করেছিলেন। সেই সময় তজরাটে আরও বহ হিন্দূ দেবালয় তিনি ঋ্পংস করেছিলেন।" আরও লেখা আছে, "তিনি বিষর্মী হিন্দুদের সমন্ত টোল, চতুম্পঠ’’ দেব দেউল ঞ্ঞংস করতে বলেন। সেই আদেশ অনুসারে হিন্দুদের্র বড় বড় তীর্থস্থানে বিথ্যাত দেব মন্দির ধ্ধংস করেছেন-"

আরও লেখা হয়েছে-"ওखরাটে হিন্দুদের সমন্ত সস্পত্তি তাঁর আদেশে বাজেয়াঞ্ করা হয়" এ বিখ্যাত ইতিহাসে লেখক আরও লিথেছেন-"আাগই বলেছি শে, ইসলাম ধর্ম অনুসার্রে মুসলমান রাা্ট্র বিষর্মীর বসবাসের কোন অধিকার নেই।" ঐ ইতিহাসে আরও লেখা হয়েছে-"অর্থাৎ বিধর্ষী বলে মুসলমানী ভারত রাঙ্ট্র তাদের বাস করার অধিকার নেই ज সত্জেও হিন্দুদের বাস করতে দেওয়া হচ্ছে বলে যুসলমান সয়াটরা হিন্দুদের মাথাপিচ্দ জিজিয়া কর দিতে বাধ্য করতেন।" তার পরই ঐ ইতিহাসে হিন্দু ছা্রছার্রীদ্দের উত্তেজ্তিত করার কৌশল অবলন্তন কর্রা হয়েছে বলে অনেকের অনুমান। बেমন লেখক বলেছেন, "ভারত্বর্ষ যাদের চিরকালের মাতৃভূমি সেই হিন্মুদের পরদেশবাসীর মত্েে অপমান ও অত্যাচার সহ্য করে ब্ষ লক্ষ টাকা জিজিয়া কর দিতে হত এ দেশ্লে বাস করার জন্য। ইতিহাস এত্র বড় নিষ্ঠুর পরিহাস সয্য করে না।" এছাড়া ঐ ইতিহাসে আর্রও বলা হয়েছে-"নতুন করে জিজিয়া প্রবর্তনের পর দিল্পির বিক্ষুন্ধ জনত সय্রাটের কাছে এটা প্রত্যাহার্রের জন্য আবেদন করেছিল। । সয়াট "आওরকজ়েব তাতে বিচলিত হনनि উপর্তু তিনি জনতার উপর দিয়ে হাতি চালিয়ে তাদের পদদলিত করে মারার आদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অসহ়ায় হিন্দুদ্দর জোর ক্রে মুসলমান করা।"
"হিন্দूরা মুসনমান হলে তাদ্রে হাতির পিঠঠ বসায়ে শোভাযাত্রা করেরে নিয়ে यাওয়া হত।" অত্ঘ্যতীত জারও লেখা হয়েছে-"আওরপজেবের ধর্মাধ্পনীতিহ ফ়ে রাজ্রপুত্র শক্তি ও মুঘলদের বিকুদ্ধে অন্তধারণ করেছিন।" "দাক্ষিণাত্যের


লেখক উপর্যুক্ত বাক্সণলো স্ষেশ্মায় বা অনিচ্মায় যাই লিখেছেন লেখার আসল নায়ক য়িনি বা यাঁরা চঁদদর আজ সমাজের. কাছে ভুল প্রচারের অপরাধজনিত কলক্কের বোঝা বহন করতে হচ্ছে এবং হবেও। কারণ ইসলাম ধর্ম কোথাও

বলা হয়নি যে, "বিধর্মীদের অধিকার স্বীকার করা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ" বরং হযরত মুহাম্মদের (সা.) ইতিহাস এ কथাই শ্মরণ করে দেয় যে, ডিনি অম্সলমানদের পাশাপাশি বাস করছেন এবং মিলেমিশে থাকার জন্য ঐতিহাসিক সপ্ধিস্থাপন করেন। আজও আরবে বহু ধর্ম্রে মানুষ বাস করছেন। সারা পৃথিবীতে কোন মুসলমান রা唐 ঐ অলীক আজগ্ডবি অবান্তর আলেখ্য দৃষ্টিগোচর হয়নি।

এমনিভাবে চিন্তামন মন্দিরে গোহত্যা করাও কুচিন্তা বা কুকল্পনার নামান্তর। ‘হিন্দুদের মন্দির ধ্ণংস, 'সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত,’ জোর করে মুসলমান করা’ ইंত্যাদি কতটুকু সত্য আর কতটুকু মিথ্যা তা একজন অমুসলিম ঐতিহাসিকের বর্ণনায় পরিষ্ষার হয়ে উঠবে। বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পুস্তকে লিখেছেন, ভোগ ঐ্র্বর্যের মধ্যে বাস করে কেবলমাত্র পার্থিব জ়ীবনের সার্থকতা সম্পাদন করতত মুসলমান নরপতিগণ অড্যস্ত ছিলেন না। তাঁরা সহস্র <াজে নিপ্ত হয়েও কখনো বিম্মৃত হনनি যে, তাঁদেরকে একদিন আল্লাহর সম্মুথে উপস্থিত হয়ে কার্যাকার্যের কৈফিয়ত দিতে হবে। ইসলামের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাদশাহগণ ন্যায়ের সীমার মধ্যে অবস্থিতি করে তাঁদের অধীন সমত্ত প্রজাবৃন্দকে সমচক্ষে দেখডেন। নরপতির ন্যায় বিচারে প্রজার সন্তোষ এবং সন্তোষের ওপর রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের অন্তঃকরণে $এ$ সত্য যেন সুবর্ণ অক্ষরে থচিত ছিল।" ধর্মান্তর গ্গহণ সম্ধক্ধে কেউ কখনও বলপ্রয়োগ করেছেন-এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। মুসলমান বাদশাহদের यদি সে উদ্দেশ্য থাকত-তা হল্েে এতদিন রাজত্র করার পর হিন্দুস্থানে হিন্দুর সংখ্যা কখনও মূসলমানের চতুর্খণ হত না। হিন্দু ও মুসলমান একই দেশে একই পধ্মীর ডেতর এ সুদীর্ঘকালব্যাপী মুসলমান রাজত্রের মধ্যে পরম সুখে পরম শান্তিতে বসবাস করছিল। বিদেশী স্বার্থাষ্ধ ঐতিহাসিকগণের কাল্পনিক চিত্রে অক্কিত মুসলিম নরপতিগণের ন্বেচ্ছাচারিতা, নৃশংসতা ও ধর্মান্তরতার বিষয় পাঠ করে এবং কতিপয় স্বার্থপর বিদ্যেপরায়াণ লোকের প্রচারিত জনরবের ওপর আস্থা স্থাপন করে এখনও সেসব মহানুভব নরপত্তিণের নিन্দা ও דূৎসা প্রচার কর্রে থাকেন। রাজ্রার্যে বোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করে মুসলেন শাসনকর্তাগণ ন্যায়পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করট্তেন। এমনকি হিন্দু বিদ্বেবী বলে अভিহিত সম্রাট আওরগজেব হিন্দুকেই প্রধান সেনপেতি পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রাজকার্শে বোগ্য ব্যজ্তি তাঁর নিকট বিশেষ

 রাজত্বকালে দুজন অমুসলমান কর্মচারি রাজস্ব বিভাগগ অতি উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

কয়েকজন ধর্মান্ধ তাঁর নিকট অভিযোগ করেছিল রাজস্ব বিভাগগ হিন্দুকে এব্রপ বিশ্বাস করা অনুচিত। সম্রাট তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন তিনি

শরীয়তের (ধর্মনীতির) বিধি প্রতিপালন করে যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য পদে নিযুক্ত করেছেন। পবিত্র কোরআনে উক্ত হয়েছে যারা বিশ্বাসের উপযুক্ত তাদের ওপরেই বিশ্ধাস স্থাপন করবে এবং ন্যায়ের ওপর ভিত্তিস্থাপন করে বিচারকার্য সম্পাদন করবে।

এক একজন বাদশাহের ত্যাগের দৃষ্টান্ত পাঠ করলে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে শরীর রোমাঞ্চিত इয়। তাঁরা অনেক সময় রাজভাক্গার মুক্ত করে দান করতেন। কি দौন-দूঃचী कী অভাব্প্ত্ত কথনো বিফল মনোরহথ হত না। কোন কোন বাদশাহ প্রাচীন যুগের খলীফাগণের অনুকরণে বিলাসবর্জিত অতি সাধারণ জীবনযাপন করতেন এবং কায়িক পরিশ্রম দ্বারা তাদের পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন করতেন।

বাদশাহ ফিরোজশাহ তোঘলক বহু জনহিতকর কার্যে রাজকোষ হতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন, কৃষি কার্যে সুবিধার্থ্থ তিনি পঞ্চাশটি জাঞ্গান (বাঁধ), চল্লিশটি মসজিদ, ত্রিশটি শিক্ষালয়, শতাধিক পান্থশালা, ত্রিশটি তড়াগ, শতাধিক দাতব্য চিকিৎসালয়, একশত স্নানাগার এবং শতাধিক সেতু ও বহু জনহিতকর কার্য করে ইতিহাসে চিরশ্মরণীয় হয়ে আছেন। সয্রাট আওরঙ্জেব চাঁর কায়িক পরিশ্রমলद্ধ অর্থ দ্বারা তাঁর সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করতেন। তিনি টুপি সেলাই ও পবিত্র কোরআন শরীফ লিতে তাঁর শেষ জীবনে আটশত পাঁচ টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। তার মধ্যে মাত্র চার টাকা আট আনা তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য রেখে অবশিষ্ট অর্থ দীন-দুঃথীকে দান কর্রার জনা উইল করে গিয়েছিলেন। .... সম্রাট বাবর তাঁর উপাসনা বলে বিশ্ব নিয়ন্তাক় হ্পদগত করে তাঁর নিজের জীবনের পরিবর্তে জীবনাধিক পুত্র হুমায়ুনের জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। यে সমস্ত ঐতিহাসিক কী ঐপন্যাসিক মুসলিম বাদশাহদের অন্তঃপুরে সুরার তর্গ প্রবাহিত করছিলেন তাঁদের মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমরা ঐতিহাসিক লেনপুল প্রণীত "আওরকজেব" পাঠ করতে পাঠকবর্গকে অনুরোধ করছি । সম্রাট निজে কখনও মদ্য স্পর্শ করেননি এবং আত্মীয় বঙ্মু-বাষ্ধবগণ সুরা পান করতে কখনও প্রশ্রয় দেননি। ধর্মপরায়ণ आওরञজেব তাঁর প্রজাবর্গের উক্জি শ্রদ্ধা আকর্বণ করতে পেরেছিলেন।"

অতএব নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, সম্রাট্ আওরকজজেবের সচ্চরিত্রের ওপর যারা কলক্কের কালিমা লেপন করে ইতিহাসের পাতাকে দূষিত করেরে প্রকৃত ইতিহাস তাঁদের ক্ষমা করবে না।

যাঁরা আজ আকবরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ঢাঁদদর চমক ভাঙার সময় হয়়েছে। ইংরেজদের শত শত বছর ভারত শাসন অথবা শোষঢের ইতিহাস, হিন্দু-মুসলিম প্রভৃতি জাতীয় ভারতীয়দের লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা তথা স্বাধীনতার গ্নানির বীজ আকবরের সময়েই অঙ্কুরিত হয়েছিল। তিনিই প্রথমে ইংরেজ পাদ্রিদের রাজদরবারে স্থান দেন এবং ইংরেজ মহিলা হেরেমে স্থান দেন। তারপর
 আকবর ইংরেজদের মতলব বুঝেও না বোঝা হয়ে কাটির্যে দিলেন। তাঁর পুত্র জাহাঙ্ऐর যখন বাবার প্রতিনিধি হয়ে দিল্লির সিংহাসনে আসীন হলেন তখনই ইংররজ জাতি ব্যবসার তুলাদণ হাতে নিয়ে জাহাঙীরের হাতের সহি রাজকীয় মোহরযুক্ত পত্রে অনুমতিপ্রাপ্ত হন। আর এই অনুমতিই ভারতের শোষণশাসনের অনুপ্রবেশদ্বার- ঐ অনুমতিই পরমাণু হয়ে শেষে ইংরেজদের পরমায়ু এবং পারমাণবিক বিক্কোরণে বিবর্তিত হয়েছে। মধ্যপায়ী বিলাসী জাহাঙীর বোঝেননি একটা সই বা টিপের মধ্যে কত হত্যা, মিথ্যা আর ষড়यন্ত্রের ইতিহাসি লুকিয়ে থাকতে পারে।

যাইহোক, শ্রী ঘোষের লেখা ঐ্রী পাঠ্য পুস্তক ইতিহাসে আওর্গজেব সম্גন্ধে যত বিষাক্তু কথাই থাক তবুও এইুহ দিধাহীনচিত্তে স্বীকার করা হয়েছে यে, "ভারতবর্ষ यদি ইসলাম ধর্মের দেশ হতো তাহলে সম্রাট আওরঙজেব হয়ত ধর্মপ্রবর্তক মুহাম্দরে বর পুত্ররূপে পৃজিত হতেন। বাস্তবিক তাঁর মত সচ্চরিত্র, নিষ্ঠাবান মুসলমান ইসলামের জন্যভূমিতে দুর্লভ।" এতে আর্রো লিখা হয়েছে"সয্রাট বলত্তে বিশ্রাম ও বিলাসিতা রাজার জন্য নহে।" আরো লেখা হয়েছে"বাস্তবিক বিলাসিতার অভ্যাস আওরকজেবের একেবারে ছিল না। বাদশাহদের বিলাসিতা তো দূর্রের কথা, সাধারণ ধনীর বিলাস ও স্বচ্ছন্দও তিনি ব্যক্তিগত জীবনে এড়িয়ে চলতেন। नোকে তাঁকে রাজবেশী ‘ফকির’ ও ‘দরবেশ’ বলত। তা स্ৰুতি নহে, সত্য, । পোশাক-পরিচ্ছদে ও আহারে-বিহারে তিনি সংযপী ছিলেন, সুরা-নারী-বিলাস তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।"

ত্রী ঘোষ আররও লিখেছেন- "কিন্তু, आওরञজেব বিদ্যানুরাগী তো ছিলেনই, निজ্জেও বিঘ্ঘান ও পঞ্তিত ছিলেন।"
""তিনি আররবী-ফার্রসি ছাড়া ছুর্কী ও হিন্দি ভাষাতেও বেশ সহজে কথা বলতে পারুত্ন।. ভারতবর্ষে মু সলমান आইনগ্য প্রণয়নন ফতোয়া-ই-আলমগীরীর রচয়িতা হিসেবে তাঁর কীর্তি শ্রফ্ধার সহিত স্মরণীয়।" এমনিভাবে স্যুটের নিজের উদর পূরণ ও উদারতার উদাহরণ স্থাপনে নিজ হাতে টুপি সেলাই আর নিজ হাডে লেখা কুরআন শর়ীফ পরিবেশন রাজা-বাদশাহের ইতিহাসে আৃর্যতম ঘটনা। শ্রী ঘোষের ইতিহাসে আর্রও আভাস আছে"নিজের হাত়ে ত়িনি কোরআন কপি করেছেন।"

আলমগীরের জন্য লেথা रয়েছে তাঁর ভাইদের মধ্যে তিনিই ছিলেন যোগ্যত্ম। অথচ ঐ ইতিহাসেই আছে- বড় ভাই দারাশিকোর জন্য বলা হ়়়েছে- "কিন্তু পিতার অত্যাধিক স্নেহের ছায়ায় মানুষ হয়ে তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাষ্ব্র পরিচালनার ব্যাপারে প্রায় অনভিজ্ঞ ছিলেন বলা চলে।" প্বিতীয় পুত্র সুজার জন্য বলা হয়েছে- "কর্মবিমুখ (অকেজো) ও অলস। তাঁর চরিত্রের প্রধান দোষ
 আওরঙজেবের চর্রিত্র ছিম ঠিক এর বিপরীত। যেমন তীক্ম বুদ্ধি, স্থিরবীব্ম ज হিসেবী। কর্মक्षম ও চৎপর্সও ছিলেন তিনি यথ্থে। রাজनীতির बটিলতা সষ্ষকে ऊাঁর যে অडিজ্ঞতা ছিন তা आর কার্রো ছিল না। শাহজাহানের পার্রিষদরা জানতেন যে, এ তৃতীয় পুজ্রই সিংহাসনের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী এবং অব্তদ্ধর্দে इয়ত শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়ী হবেন। চতুর্থ ও কনিষ্ঠ পুত্ত মুরাদ ছিলেন অজরাটের শাসক, কোন দিক দিয়া তিনি ब্তরঙবীরের সমকক্巾 ছিলেন না।"

आশর্যের কথা, যে মুখ্ে বলা হয়েছে ‘ক’ সারা জীবন চির কুমার ছিলেন আবার সেই মুখেই বলা হচ্ছে ‘ক’ দুই সন্তানের পিতা ছিলেন। এর নাম কী ইতিহাস না পরিহাস? এর্র নাম ইতিহাস না উপন্যাস? এর দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা না হিংস্রতার তালিম দেয়া? সেসব সঠিক সমীক্মা সমাজেরই দায়িত্।

মুসলমানদের নিকট বড় অপরাধ হলেও যাকে হযরতত মুহাশ্মদের (দঃ) বরপুত্রর্সপে পূজ্রিত ইইতেন’ বলে লিখতে দ্বিধা করা হয়নি, আবার সেই কলমেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে "হিন্দুদের জোর করে মুসনমান করে হাতির পিঠে চাপিয়ে ব্যাড্ড বাজ্যিয়ে শোভাयাত্রা বের করতেন। অথচ সকলেই স্বীকার করেন যে, মুহাম্মাদ (সা.) বিলাস ভোগের জ়ন্য বাজনা একেবারে নিষিদ্ধ করেছেন। আলমগীরও মুসলমানদের মধ্যে বাজনাগীতি নিষিক্ধ করেছিলেন। অতএব ব্যান্ড বাজ্রিয়ে কী করে বরপুত্রের দ্বারা নবদীক্ষিত মুসলমানদের নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় মিছিল বের হতে পারে?

বিশ্ব ইতিহাসকে স্বীকার করুতেই হবে। ইসলাম ধর্মে শাশ্তি বিধান আছে নর হত্যার বদনে প্রাণদ৩। প্রাণদ৩ বলতে শিরোচ্পেদ। আর ব্যভিচারের প্রমাণে প্রাণদӨ এবং চোরের জন্য হস্তকর্তন ও চাবুক প্রয়োগ প্রভৃতি। কিন্তু হयরতত মুহাম্মদ (দঃ)-এর আইনে বা তার সমাখিক জীবনে কাউকে শূলে চড়িয়ে, না ঋেতে দিয়ে, বিষ প্রয়োগ করে অথবা কোন ভার্ীী বস্তুর চাপ দিয়ে শাস্তি দেওয়ার নিয়ম ছিল্ল না বা আজও নেই। অতএব জিজিয়া করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে হিন্দু জন্তার উপর হাতি চালিত্রে দেবার एকুম দিতে পারেন কি মুহান্মদের (সা.) ডক্ত ও বরপুর্র (ปোষ মহাশয়ের কथায়) আলমগীর তथা আওরুজেব?

অনেকের ধারণা এই প্রকার ঐতিহাসিকতা অধুমাত্র আওরঙজেবের চরিত্রকে কলক্কিত করার অপকৌশলই নয় বর্গং হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) সম্বক্ধেও ক্সিত ধারণা জন্মিয়ে দিয়ে শিপ্ষিত সমাজকে ইসলার্মবিমুચ করে দেবার অক উৎ্কট প্রচেষ্ণা এবং জঘন্য মড়यন্ত্র। অতএব হযরত মুহাশ্মদের ভক্ত সারা বিষ্ব মুসলিম এব্রপ চক্রান্তপুর্ণ ইতিহাস ও ঐতিহাসিকতাকে শ্রদ্ধার চক্ষে ক্ষমা করতে পারে না, পারা উচিতও না।

অবশ্য আকবরের জিজিয়া প্রথার বিলোপ সাধন আর আওরঙজেবের জিজিয়া করের পুনঃ প্রচলন কথাইুকু সত্য হলেও জিজিয়া কাদের জন্য, কতটুকু পরিমাণে কেন নেওয়া হতো তার আল়োচনা কিছ্ পরেই করা হবে। ঐতিহাসিক শ্রী ঘোষ ঐ বিথ্যাত ইতিহাসের পাতায় লিখেছেন, ‘আওরঞ্গেব কেবল আলমগীর নহেন, জিন্দাপীরও।' আবার সেখানেই লিখেছেন, "সৎনামী জাদুমন্ত্র জানে মনে করিয়া তিনি নিজ্জের হাতে বাণী লিখিয়া জাদুমূর্তি আঁকিয়া দিলেন মুঘল সৈন্যদের পতাকাতে আঁটিয়া দিবার জন্য।"

আলমগীর यमি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একনিষ্ঠ ভক্তই হলেন অর্থাৎ শ্রী ঘোষের উক্তিতে তিনি যদি মুহাষ্মদের 'বরপুত্রই হলেন এবং ইসলাম ধর্ম্র অনুসরণকারীই হলেন, ঢাহলে ইসলাম ধর্মে জাদু করা একেবারে হারাম বা অবৈধ। অতএব 'জাদুমূর্তি আঁকা কथাটা গভীর চিন্তার বিষয়। জাদুব্রপী কোন নর বা নারী মূর্তি অথবা কোন জীবজন্তুর ছবি অक্কন ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ। সুতরাং জাদুর প্রয়োগ এবং মূর্তি অঙ্কন এ অপবাদ দুটি যৌক্তিক না অযৌক্তিক, মিথ্যা না সত্য তার ওপর দেবে নতুন সমাজ নতুন শতাব্পী।

এমনিভাবে ‘আওরক্কজেব'কে বাংলায় লেখা হয়েছে ঔরন্গজীব’। ‘জীব’ মানে ‘জন্তু’। হয়তো ঔরগজীব বনেই অনেকে শান্তি পেয়েছেন বা পান। তাই শান্তির ধারা সারা ভারতে ছড়াবার জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু আরবী, ফারসি, উর্দু ও ইংরেজি ইতিহাস হতে বাংলায় অনুবাদ করতে হলে ‘‘ত্গ্জীব’ হতে পারে না বরং ‘আওরপজেব’ इওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু মুসলমানদের নামখুলো উন্টে-পান্টে পড়তেে একটু মজাই লাগে বোধ হয়। কিছু দিন পূর্বেও শত-সহস্র বাংলা বই পুস্তকে আওরহ্গজেবই লেখা হত কিন্দু কালের চক্রে চারিত্রিক উন্নতি বিকাশের সাথে সাথে হিন্দু ও মুসলমান অনেক লেখকই ‘ঔরকজীব’ নিখতে ত্রু করেছেন।

এছাড়া আওরক্জেব বা আলমগীরের ওপর আরও বহু অভিযোগ আছে। যথা (১) তিনি কাকেও বিশ্ধাস কষ়্তেন না। (২) তিনি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন তাই হিন্দু কর্মচারীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, (৩) হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, (8) বৃদ্ধ পিতাকে বন্দি ও ভাইদের হত্যা করেছিলেন (৫) কেবল হিন্দুদেরই ওপর জিজিয়া কর চাপিয়েছিলেন (৬) তण゙ার অযোগ্যতাই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কার্ন।

এসবের উত্তরে তধু কিছ্ বলা যায় বা লেখা যায় তাই নয় বরং প্রত্যেকটির বিষয়ের ওপর সুবিস্তৃত আলোচনা করলে দশ খণ করে এক একটা ইতিহাস লেখা যায়। তাই বাহুল্য মনে করে প্রামাণ্য ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিয়ে উপাদেয় তথ্য সংক্ষেপে সমাজের চিন্তা ধারার গতি পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশন করা হল-
(১) "তিনি কস্টে বিশ্বাস করতেন না" একথাই यদি সতত্যি হয় তাহলে তিনি কখনই বা এত নামাय পড়তেন, আর কখনইবা টুপি সেলাই করতেন আর কখনই কোরMন নকল করতেন আর কখনইবা তিনি রাত্রে এত উপাসনা করতেন আর কি করেইবা আকবর অপেক্ষা বিরাট বিচিত্রময় ভারতবর্ষ শাসন করত্নে আর সামলাত্নে? আর यদি তিনি কাউকে বিশ্বাস না করতেন তবে নিষ্চয়ই সকলেই তাঁর ওপর অসত্তুষ্ট ছিলেন; আর অসন্ত্ৰষ্ট কর্মচারী ও চাকরদের नিয়ে ধমকে ধমকে কিছ্র দিন বা কয়েক মাস অথবা কোন প্রকারে কয়েকটা বছ্র গ্গোজামিল দিয়ে কাটান্াে যেতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্মরে লেখা আছে, তিনি পাঁচ-দশ বছর নয় অর্ধ শতাব্দীকাল বা পঞ্চাশটি বছর রাজত্ব করেছেন। এর দ্বারা কি প্রমাণ হয় না যে, রাজকর্মচারী কেউ-ই চাঁর ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন না অর্থাৎ তিনি কাউকে অবিশ্বাস করতেন না।

যে যশোবন্ত সিংহ একবার নয়, কয়েকবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তবুও দয়ালু সय্রাট ঢাঁকে প্রত্যেক বার ক্ষমা করেছিলেন যদিও যশোবন্ধু সিংছ মুসলমান ছিলেন না। ঋধ ষ্যা নয়, উদারতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপনে ঢাঁকে কাবুলের শাসনকর্তা পর্যন্ত করতেও দ্বিধা করেননি।

মারাঠা नেতা শিবাজী খ্র অমুসলমানই ছিলেন না, রাষ্ট্রদ্রোহীও ছিলেন। जাঁর বিরুদ্ধে যুক্ধ করতে যাঁকে তিনি বিশ্ধাস করে পাঠিয়েছিলেন তিনি ছিলেন একজন অমুসলমান ‘জয়সিংহ’। শিবাজী যখন আওরুজেবের দরবারে কমা চাইলেন বা আগ্মসমর্পণ করলেন তখন তিনি তাঁকে ফমা করলেন। ইচ্মা করলে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে অথবা অনেক মুঘল সৈন্যকে রাতের অষ্ধকারে এবং অতর্কিত আক্রমণ এ অগ্নিসংযোগে হত্যার অপরাধে প্রাণদণ দিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে পরম ওচরম শর্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তাঁকে ফ্যা করে মহানুভব বাদশাহ্ ক্ষমা ধর্মের অত্যুজ্জ্qল आদর্শ স্থাপন করেন। শিবাজীকে একবার নয়; কয়েকবার বন্দি করেছিলেন ও ছেছ়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে ঢাঁকে কারাঝুদ্ধ করেন। কিন্তু আশর্যের কথা শিবাজীর দেখাশোনার ভার দিয়েছিলেন ঐ জয়সিংহের ওপর্ব বিশ্ধাস করে। যখন তিনি তাঁর ধর্মের দোহাই দিয়ে মিষ্টান্ন পাঠাবার অনুমতি চাইলেন, সয্রাট তাও দিলেন। আজ বিশ্বে কোন এমন রাষ্ট্র আছে, যেখানে জেলখানায় কর্রেদিকে আষ্মীয়দের মিষ্টি পাঠাবার অনুমতি দেন? তাও এক এক ঝুড়িতে দু-এক মণ করে মিষ্টি। এক কিন্লো দু কিলো মিষ্ঠির ঝুড়িতে ঢুকে পলায়ন নিচয়ই সষ্ভব ছিন না। শিবাজীর পলায়নের পর এটাই স্বাভাবিকই ছিল যে, জয়সিংহকে সন্দেহ করা। যেহেতু তাঁরই রক্ষণাবেক্ষণ সত্ব্রেও শিবাজ্জীর পলায়ন সম্ভব হয়েছিল। আজ অনেকেই মনে কব্রেন, জয়সিংহের সাথে শিবাজীর जুধ্ট যোগাযোগ ছিল। বাইরে যতটা যুদ্ধ হয়েছে সেটা বাহ্যিক, ভেতরে ড্ডেরে যুক্তি ও চুক্তি ছিল অন্য রকম। সে যাইহোক, সয্রাট আলমগীর

निঃসন্দেহে সক্দেছ ক্রতে পারতেন, কেনন শিবাজী ও জয়সিংহ উভয়েই ছিলেন डিন্ন ধর্মাবলগী। তবুও কোন অধিকারে আমরা বলতে পারি ভে, সয্রাট কাউকে বিব্যাস করত্তন बा?


 করেছিলেন। এই কथা৫লোর অসত্যणা প্রমাণ করার প্রর়োজন নেই ৫ধ্র পাশাপালি সত্তে্ব আলোকবর্টিকা আনলেই মিথ্যার অঞ্ধকার নিমেষে বিদূরিত रব।

 সষ্ব্ ন্য। । কেননা তাতে সেনাপতির घারা সামরিক অডু্যানের आশংকা সততই লেণে থাকবে। কিত্ুু জাওরপজেেব তাঁর সেনাপতি পরে বর্ণণ করেছিলেন অমুসলমান জয়সিংহ এবং যশোব্ত সিংহকে। ৩খু তাই নয়, রাজা ভিম সিং, यिनि উদয়পুর্রের মহারাজা র্রাজসিংহের পুত্র ছিলেন তিনিও আলমগীরের উচ্চমানের বিশ্যাসী কর্গী ছিলেন। তাঁর অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য ছিল। ইক্র্রসিংহের মর্যাদাও आওরুজ্েেের কাছে অज্প ছিল না।


 মত সামান্য একজন সৈনিককে আওরপজেবের অগুলি ছেলনেই নিঃণেষ কর্木া যেত, তাই তিনি অত লোককে এত বেশি বিপ্যাস করতেন এমনকি বিধর্মী এবং

 आসल ইতিহাসটাই বাদ পড়ে গেল। आসল কथा इচ্ছে এই बে, आলমগীब निबে शिलেন ইসলাম ধর্ম বিশ্ধাসী তাই তিनि কাউকে বিना প্রমাণে সক্দেছ করাকক
 ঐতিহাসিকতা। आমরা আসল ইতিহাসটাকে হজম করে উন্টে লিত্থেছি "তিনি কাহাকেও বিশ্ধাস ক্রততেন बा।"
(৩) "তিনি হিন্দুদ্রের মন্পির ঞ্কংস করেহিলেে" বলে মে অপবাদটি নিরপর্রাধ

 মিब ঐতিহাসিক ग্বীকার করেছেন बে, তিনি কুরআানের নীতি মেনে চলতেন। অতএব জাজ আমরা ঢুলে ধরছি আওরক্জেবের আদর্শ্শে উৎস ঐ কুরআনের

বাণীর মর্মার্থ। যथা "ধর্মে জবরদস্তি নেই"। আবার কুর্রআনে অনত্র इयয়ত মুহাশ্यদকে (সা.) বলতে বলা হয়েছে- "হে অমুসল্লমানগণ! ঢোমরা যাব্প উপাসক আমরা তার নই... তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম।" তাছাড়া হযরত মুহাশ্মদ (সা.) কোন মক্দির ডেজ্েে ছিলেন বা ভা্ধিয়েছিলেন সে কথা আদ্যাপি কোন মুসলিম অমুসলিম কেউ-ই প্রমাণ করতে পারেননি। আজও প্রাচীনত্ম ঊপাসনা মন্দির মক্কার কা’বা ঘর তার জীবষ্ত সাষ্̣।।

এছাড়া সারা বিত্বের প্রত্যেক মুসলমান রাষ্ট্রের কম বেশি অমুসলমান বরাবর ছিল বা আজও আছে। সৌদি আরবে অনেক বিধর্মী রয়েছেন এবং নাগরিকত্দ লাভ করেছেন। ধ্বু কা’বাঘর এবং মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠতম ও তৎসংনগ্ন মর্সজিদ আর ঢার চারপালের কতকটা স্থান অমুসলমানদের জন্য যাওয়া নিষিদ্ধ। কারণ সারা বিশ্বের মানুষ যখন হজ করতে আসেন তখন সেই উপাসনার দৃশ্য দেখলে মনে হয় এই সীমারেখী আরও প্রশত্ত হলে বোধ হয় ডাল হতো। কেননা ঐ ঙ্ছানে চব্বিশ ঘণ্টার একটা সেকেন্ডও ‘তওয়াফ’ (প্রদক্ষিণ করা) উপাসনা ব\%্ধ थাকে না। অতএব কোন নীতিত্তেই গ্ণহযোগ্য নয় যে ঠিক নামাযের সময় মসজিদে, পৃজার সময় মন্দিরে, উপাসনা কর্রার্र সময় গীর্জায়, অপ্রয়োজনে অ-উপাসকদের অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে।

বড়ই পরিতাপের বিষয় আমাদের ভারতবর্ষের মস্তিষ্কস্বক্রপ বগদেশেও কয়েক বছর আগে ঙ্কুলের পাঠ্য ইতিহাসে অনেক কিছ্ম বেশি সত্য তথ্যের সঙ্ধান পাওয়া যেত। প্রমাণস্বর্রপ মাত্র সেদিন ১৯৪৬ সালে পষ্ণম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা প্রাপ্তিস্থান হতে এবং হিন্দুস্থান প্রেস ১০, রমেশ চন্দ্রদত্ত্ট্র্রি, কলিকাতা হতে মুদ্রিত ‘ইতিহাস পরিচয়’ বই হতে কিচ্রুটা অংশ তুলে ধরছি-" জোর করিয়া মন্দির ভাগ্যিয়া মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যই যদি আওরগজেবের থাকিত, তবে ভারতে কোন হিন্দু মন্দিরের অস্থিত্ই বোধহয় থাকিত না। সেইর্পপ করা তো দূরের কথা, বরং বেনারস, কাশ্মীর ও অন্যান্য স্থানের বহু মন্দির এবং তৎসংলগ্ন বহু দেবোত্তর ও ব্রক্ষোত্তর সম্পত্তি আওর্সহ্গজেব নিজেরের হাতে দান করিয়া গিয়াছেন; সে সকল ‘সনদ’ আজ পর্যন্ত বিদ্যমান।"

স্কুলের ঐ পাঠ্য পুস্তকে আরও লেথা আছে, "আওরকজেব সুদীর্ঘ ৫০ বছর রাজত্তের মধ্যে এমন কোন প্রমাণ রাখিয়া যান নাই যে, তিনি কোথাও কোন হিন্দুকে জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছেন। এমনকি, শিবাজীর পৌত্র শাহুকে তিনি আট বছর কাল মুঘল দুর্গে বক্দি করিয়া রাখিয়াও কোন দিন তাহাকে মুসলমান করেন নাই; হিন্দুবেশেই শাহ্ মারাঠা দিগের মধ্যে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।"

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর đ পুস্তকে আরো লেখা আছে, "মুসলমানদের বির্তৃদ্ধে হিন্দূদিগকে উত্তেজ্রিত করিবার জন্য ভে সমষ্ত মন্দিরে ব্রাশ্কণগণ প্রচার কার্য চালাইয়াছিলেন কেবল মার্র সেই ণ্ৰিই আওরক্গজেব ঞ্পংস কর্রিতে আদেশ করিয়াছিলেন। মন্দির তলে সমবেত হইয়া বিদ্রোহের ষড়यন্ত্র করিলে দেবতার आশীর্বাদ नाভ করা যাইবে, এই প্রলোভন দেখাইয়া কুচ্রীগণ কোন কোন মন্দিরকে রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণণ করিয়াছিন। কাজেই তাহাদের ঋ্পংসের প্রর্যোজন হইয়াছিল।" কিন্মু অজকের ক্কুল কলেজের ইতিহালের ধারা বিপরীত। তাই শ্রীঘোষ তাঁর ইতিহালে লিথেছেন, "তিনি ইসলাম্রের অনুশাসন বর্ণে বর্ণ্ণ পানन করিতেন। সেই জন্য তাঁহার রাষ্ট্রনীতিতে মুসনমান ছাড়া অন্যকোন ধর্মাবলन्ঠীর দাবি বা অধিকার স্বীকৃত হইত না। বিধ্ধীর अধিকার স্থীকার করা ইসলাম ধর্ম বিরুক্ধ।" "... চিষ্তা মন মন্দিরে গোহত্যা করিয়া তিনি সাড়ববে जাহা মসজিদে পরিণত করিয়াছিলেন।" "... ব্রাক্ষণ পওিত্কে জানাইয়াছিলেন বে, ইসলামী বিধাन অনুयায়ী তিনি কোন নতুন দেবালয় নির্মাণের অনুমতি দিতে পারেন না।" ".... তারপর আরও একটি आদেশ জারি করিয়া তিনি বিধর্মী হিন্দুদের সমষ্ত টোল ও চুু্্পঠी দেব দেউল ধ্ণংস করিতে বলেন।" ইত্যাদি आর্রও অনেক অবান্তর ও অবাচ্তব কথা।

উল্লেথ করা যেতে পারে বে, শ্রীঘোষের ঐ ‘ভারত জনের ইতিহাস’ ভারজে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্ত্থক নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য ১৯৬২ সালে লেখা, আর পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য ঐ ‘ইতিহাস পরিচয়’ বইখানি ১৯৪৬ সানে লেখা। মাত্র মোল বহরে আমাদের ঐতিহাসিকতার এত উন্নতি অথবা এত जবনতি।

যাইহোক, সত্য সিদ্ধান্তে এটাই গহহণমোপ্য যে, হিন্দুদ্রের ধর্মে হন্তক্ষে বা মক্দির ঋ্পংস আওরপজেবের নীতি ছিন না। তবে কিছू মন্দির তার সময়ে ভাঙা গিয়েছিল’ অবশ্য তার পচাত্ কিছू কার্ণণ ছিল। প্রথমত মন্দিরুুলো রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিন, বেটা পূর্ব আলোচনাতেই উদ্ধৃতিসহ প্রমাণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত আকবরের সময় অনেক মসজিদ ভেঙে সেই স্থানে মক্দির তৈরি করা হয়েছিল এবং অনেক মসজিদকে পরিবর্তন ও পরিবর্রন করেও মন্দির্ন তৈরি করা হয়েছিলি। ভেমন-‘মুনতাখাবুত্য়াবিক’ ও মোকতুবাতে ইমাম্ রন্মানী নামক দুইটি গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ হতে পাওয়া যায়।
"Mosques and prayer-rooms were changed into store rooms and into Hindu guardrooms"
"A nu mber of mosques were destroyed by Hindus and temples erected in there place."
 বিদ্রোহ মোষণা করে অনেক বাদশাইী সৈন্যকে নিহত কর্রে এবং অনেক মসজিদ ষ্মংস করে। এই দলের নায়করা প্রচার করতত যারা আমাদের সর্গে ব্যেগ দিত্রে যুদ্ধ করবে তারা করবে না, আর যদি ভাগ্যচক্রে মরেই যায় তবে এক এক জনে রক্তে আশিজন করে লোক তৈরি হবে। তাদের পোশাক ছিল অসভ্য ও অप্ডুত। দাড়ি ঢোঁ এমনকি চোথের ক্র পর্শ্তন্ত মুত্তিত থাকত, তাই তাদের আর এক নাম ছিল 'มুত্তি'। এদের পরিচয় শ্রীঘোমের লেথা ইতিহাসেও কিছ্ম পাওয়া গেছে। যथা-"দিল্লি হইতে প্রায় ৭৫ মাইল দূরে নারলোন জেলায় সৎনামী সশ্প্রদাঁ্য়র প্রধান ঘাঁটি ছিল।"
"यদি কোন বীর সৎनামীর মৃহ্যু হয় তাহা হইলে তাহার রক্ত হইতে আরও ৮০ জन বীরের উৎপত্তি হইবে। দেशিতে দেথিতে প্রায় পাচ হাজার সৎনামী অন্ত্রশাশ্র নইয়া প্রস্তুত হইল। স্গানীয় ফৌজদারকে বহ ক্ষয়্ষতি স্বীকার করিতে হইল, শহরও সeনামীরা দখল করিয়া লুটতারাজ করিল। মসজিদ ধ্ধংস কর্রিল এমনকি শাসন ব্যবস্থাও চালু করিয়া কেনিল।' (ভাঃ জঃ ইঃ)

অতএব নিক্রপায় আওরপ্জেব ক<্রেক হাজার সৈন্য পাঠিত্যে তাদের রক্তে ৮০ জন করে লোক তৈরি হওয়ার ল্োকাপ্রদক অপপ্রচারকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেন এবং তাদেরই অত্যাচারে ধ্পংস इওয়া মসজিদগুলো পুনঃনির্মাণ কর্রেন ও তাদের প্রবর্তিত নতুন শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটান। কিত্ুু আজ ঐ র্রাজদ্রা|হী দল সৎनামীদের কোন অত্যাচার অনাচার নিরপেক্ষ মানুষদের কাছে নিন্দনীয় হওয়ার কোন কারণ লেই অথচ শ্রীমোষের ইতিহাসে লেখা হয়েছে, ‘ মুঘল সৈন্যদের বিক্রুক্ধে সৎনামীরাও বীরের মতো যুফ্ধ করিয়া হাজারে হাজার্র নিएত হইল।"

তৃতীয়ত, যাঁরা স্বেচ্মায় নব মুসলমান হয়েছিল তারা অনেকে কার্यসিদ্ধির উল্দেশ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণণর জন্য প্রাক্ন ধর্মের ওপর কত বিরাগী এবং নতুন ধর্মে কত আস্থাশীল তা প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে কিছ্ম মন্দিরেরও कতি সাধন
 পারে। কিত্ু মহানুভব স্র্রাট সেণেলোর সংক্কার সাধন করে ভে উদারতার পরিচয় প্রদান করেছেন তা আজকের বাজারের ইতিহাসে দার্রুণভাবে দুর্মভ বলা যায়।
(8) আওরপজেবের পতি আর এক অপবাদ আরোপ করা হর্যেছে, "তিনি বৃ⿸্ধ পিতাক্ বন্দি ও ভাইদের হত্যা করেহিলেন।"

পিতাকে বন্দি করা নিঃসন্দেহে দোষণীয়। কিতু বन্দি কাকে বলে, তার স্বক্রপ कী, বক্দি কেন করা হয় এবং তার উट্দেশ্যই বা কী ইত্যাদি বিষয় গভীরভাবে পর্বালোচনা করা দরকার, নচেৎ আयরা বদ্দি শাহাজাহানকে ঠিক চিনতে পার্বব না।

 ও প্রতিপক্ষের জয়ের দাপট বন্দিদের খাওয়া, শোয়ার ব্যবস্থার পর্রিবর্তে থাকে অব্যব্যা। কিমু শাহজাহান বক্দি কোথায় হফ়্েছিলেন? তেপান্তরের মাঠেও নয়
 ছিন আকবর, হ্মাযুন, জাহাগীর, মমতাজ প্রমুখ খ্যাতনামা স্মাট ও স্মাঙ্টীদের
 পালকের গদি-ইয়ামেনী চাদরে ঢাকা। বেখানে তাঁর খাওয়া-দাওয়া, সেবা-ษশ্র্রষার জন্য ২৪ ঘন্টা ভৃত্যেরা হাজির থাকত। শাহজাহানের পিতা জাহাञীর নেই, স্লেহময়ী মাতাও নেই आর ত্তী মমতাজ তে বিদায় নিয়ে চনে গেছেন তাজমহলের্র নিচে। ঢাঁরা থাকলে হয়ত তাঁরাও থাকতেন ঐ ঐতিহাসিক
 সমत্ত आখ্খীয়ম্বজনই শাহজাহানের সাথে সাক্ষাৎ ও অত্যু প্রয়োজন ছাড়া প্রতি মুহূর্তে পিতার খেদ্তে বা সেবায় নিয়োজিতা ছিলেন। খ্ তাই নয়, आওরক্জেব সারা দিন রাত্রে অন্তত অকবারও রাজকার্य সেরে স্বহর্তে পিতার भদল্সো করতেন, যা অাজ প্রত্যেকের মন্তিষ্টে শিহরণের পুলক সৃষ্টি করে।

শাহজাহানের জন্য যখন চারদিকে রব উঠঠঠ যায় শাহজাহান পরলোক গমন করেছেন তथন পুত্রদের মধ্যে সিহহাসন নিয্যে প্রত্দিন্দিতা তরু হয়। তারপর সর্বশেষে বখন আওরক্রেবের জয় হয় তখন দেখা গেল শাহজাহান মৃত নন বরংং
 সম্শূর্ণ বিশ্রাম্রের প্রঢ়োজন ছিল। কিত্মু পিতার অঙ্ধ ম্নেহ বড় দারা শিকোকেই তিনি র্রাজ্য দিতে মনস্থ করেন। এদিকে বেশির ভাগ হিন্দু প্রজা দারার সমর্শক आর যুসলমানরা আওরক্গেবের সমর্থক। তব্ৰও তিनि গভীর চিন্তাসহ সমাধানের প্র খুঁজত यাচ্ছিলেন। ঐ অবস্থায় Шাঁকে রাজনীতি করতে দেওয়ার জর্থ জোর করে মৃত্যুপ্থে নিক্ষে করার নামান্তর। অতএব এক্ষেত্রে পিতার পৃথক অবস্থান আধুনিক এবং পৌরারিক বিচছ্চণ ঐতিহাসিক্দের মতে অনুপযুক্ত কর্ম নয়।

বিতীয় কथा শাহজাহানের সত্গে সকলেই সাক্ষাৎ করতে পেলেও তাঁর রাজপ্রাসাদের বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল। তাই একদিন তিনি আলমগীরকে ডেকে বললেন, "আলমগীর! তোর মত হাফেজ সন্তানের নিকট आমি কি বক্দি? উত্তরে আওর্গজেব বলেছিলেন, "আপনি সার্যা জীবন রাজনীতি করে অন্তরের্র প্রকৃত শাভ্তি কি পেয়েছেন? উও্তরে তিনি বনলেন, " কোনও দিন পাইনি আর আজও পাচ্দি না। তার ওপর মমতাজও নেই।" আওরभজেব তখন বললেন, "আল্মাহ তাঁর পবিত্র কুরজানে জানিল্যেছেন, "অন্তরের্র শাষ্তি আল্লাহর স্যরণেই সম্বব।" অতএব অমি চাই না ভে, আপনি এই বৃদ্ধ বয়সে অশান্তির রাজনীতি

কক্রুন। বরং আপনার উপাসনা, আরাধনা आার জাধ্qাহর ম্মরণের জন্যাই এই পুর্ণ বিশামের ব্যবস্থ।। শাহজাহানের কঠ্ঠস্বর আরও কর্কশ হয়ে উঠল়্ো। তিনি বললেন, "তহলে আমার প্রিয়া, তোর মা মমতাজের শৃতিসৌী তাজমহল কি आমি আমার ইচ্হামত দেখতে পাব না?" আওর্জেেব উত্তরে খুব বিনম্রভাবে निবেদন করেহিলেন’ ‘আব্dাজান! সত্যই कি আপনার তাজমহল দেখার সাষ, নাকি তাজমহল দেখার নাহ্ম অন্য কোন রাজনৈনিক উদ্mশ্য আছে? শাহজাহান অশ্রপপ্মত নয়নে বলেহিলেন, যেমন করে হোক আমাকে অন্তত অকবার করে প্রতিদিন তোমার মায়ের শ্মৃতিলৌধটা দেথতে দাও, আমার आর কিছুর প্রয়োজন নেই। উত্তরে আওরগজেব বলেছিলেন, यদি এখানে অাপনার শয়নকক্কের মধ্যে থেকেই আপনার ইচ্থমত তাজ্মহল দেখঢে পান তাহলেও আপনাকে বাইরে যেতে হবে? শাহজাহান বলেছিলেন, বৎস, বাইরে যাওয়া উল্দে্য নয়, ৩খূ চোথে দেখতে চাই তাজমহল। তখন টেলিভিশন ছিল না, শাহজাহানের ধারণা ছিল বাইরে না গিয়ে তাজমহল দেখা অসষ্ভব। কিন্দু आওরক্জেব পৃথিবীর এক মূन्यवान মণি বিষ্ঞানময় কৌশলে দেওয়ালের সক্গে সংযুক্ত করিয়ে দিলেন তার মধ্যে দৃষ্টি দিলে দূরের जজমহন স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যেত। এখন ইংরেজ जा খূলে নিয়ে চলে গেছে। ঢবুও নকল বে পাথরটি বিকब्रভাবে লাগিয়েছে তাত্তে ঢাজমহল দৃষ্ট হয়।

আসল সত্য আরও উহ্য হর্যে আছে অনেকের কাছে। বেমন শাহজাহান ভয়াবহ মৃত্যুপীড়া হতে প্রাণ ফিরে পেল্যেছিলেন বটে কিন্ুু বিখ্ধ্ বিবেক ও জ্ঞান প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিশ্যেছিন; आর মমতাজের পর্ভ হতে গর্ভস্থ শিখর কান্নার স্বর শোনা গিয্যেছিন। (কারো মতে পেটের ভেতরে পীড়াজনিত শব্- শিখর ক্রন্দন নয়)। সমষ্ঠ চিকিৎসক ও সাধারণের কাছে ওটা ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ঐ উপসর্গই মমতাজের মৃত্যুর কারণ হয়েছিন। তখন শাহজাহান শিখর মত কেঁদে বলেছিলেন, "হে আল্মাহ! আমার অর্থবল, জনবল, মন্বन সবকিছूর বিनिময়েও মমতাজকে ফেরাবার কোন উপায় নেই। কার্রণ তোমার শক্তির সামন্ন আমাদের অস্তিত্ব কত অসাড়, কত অকেজো" তাই মমতজের শ্মৃত্তিকে ধরে রাখার জন্য সে যুগে বিশ কোটি বার লহ্ষ টাকা ব্যয়ে বাইশ বছর ধরে বহু লোকের পরিশ্রচে পৃথিবীর সধ্াকর্য তাজমহন তৈর্রি হয়েছিন। ফলে রাজকোষ প্রায় অর্থশূন্য হয়ে পড়েছিল। তাততও বৃদ্ধ শাহজাহান মানসিক অসুস্থण Cखহ
 একটি ভ্রমর কাनো কৃষ্ণ পাথরের जাজমহল তৈরি করতে মনश্থ করলেন। ভেতরে থাকবে পান্না-হীরা-চূন্নি, পদ্মরাপ মণি প্রতৃতি অমৃল্য ধাতুর অজ্রুত সংস্থাপন। আর అভ্র ও কৃষ্ণ তাজমহলের মাটির নিচ দিয়ে থাকবে সংযোপ রাত্তা। শাহজাহান বিশেষ কোন প্রস্তুতি এবং পরামর্শ না করে কাজ র্প

করেছিলেন বলে কিছ্ ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন। আওরঙ্গজেব বুঝোিলেলেন আবার यদি দ্বিতীয় তাজমহল সৃষ্টি হয় তাহলেে দিল্নির রাজদরবার অর্থনৈতিক পতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে। তার ওপর পুত্রদের কলহ বিবাদের কারণে মমতাজের মৃত্যু শোকের প্রভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়় তিনি মুহूর্তে মুহ্রের্তে মত পরিবর্তন করতে এবং ভুলক্রমে বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপর অনুমতি দান এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিতে দ্বিধা করতেন না। তার অন্যতম কারণ ছিল, শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্যের জন্য তিনি তদন্ত বা সমীক্ষার পরিবর্ত্ত সংবাদদাতা যা প্রথমে শোনাত্তেন তাই তাঁর মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে যেত। তারপর তা মুছে ফেন্না এবং আসল কথা বোধগম্য করানো বেশ কষ্টকর ছিল। শাহজাহানের জ্যৈষ্ঠ পুত্র দারা শাহজাহানকে সেবার নামে পরনিন্দা এবং নিজের পিতার প্রতি আনুপত্য এবং সারা ভারতে দারার কত জনপ্রিয়তা ও মনপ্রিয়তা আছে তা বারবার তুলে ধরে পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, অথচ গোটা ডারতবর্ষের মুসনিম জাতি বিশেষ করে মুসলমান মন্ত্রী, সেনাপতি এবং উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের দারার প্রতি দাব্রণ অনাস্থা আর অবিশ্বাস ছিল। যেহেতু তিনি তাঁদের ধর্মত্যাগী বলে বিবেচিত হতেন। সুতরাং দারাকে সিংহাসনে দিলেই বিদ্রোহের দাবানল হু হু করে জ্লে উঠতো। সারা দেশে একাধিক বিদ্রোহ দমন করা সহজ কিন্তু নিজের দরবারের বিদ্রোহ দমন করা মোটেই সহজসাধ্য নয় বরং অসাধ্য। অতএব নানা দিক দিয়ে চিন্তা করে দেখলেন, এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করত্তে হয় যে, यদি শাহজাহানের বন্দি-মার্কা বিশ্রামের ব্যবস্থা না করা হতো তাহলে অবন্থা যা হতো তা লোমহর্ষক। তাই বিচক্ষণ ইতিহাস বিজ্ঞানীদের মতে শাহজাহানকে আরাম কক্ষে আটকে রক্তনদীর স্রোতস্বিনী গতিকে স্তক্ধ ও বন্দী করা হয়েছে। বन्দি হবার পৃর্বে শাহজাহান এক দুঃসাহসিক কুৎসিত পদক্ষেপ নিতে গিয়েছিলেন যা তার সদখুণ ও সুনাম যশের মূত্যু ঘটাতো यদি না তিনি অসুস্থ, অতিবৃদ্ধ এবং ন্ত্রীর বিয়োগ ব্যথায় মস্তিষ্ষ বিকৃত রোগী বলে গণ্য না হতেন। তবুও তা সত্যের খাত্রেরে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আওরহ্গেব যখন দিল্মি হতে দূরে ছিলেন তখন তাঁরই পুত্র মহম্মদকে সিংহাসন দেবার লোভ দেখিয়ে বাচ্চা বয়ঙ্ক শিশ্কে বিদ্রোহী করতে চরম চেষ্টা করেছিনেন শাহজাহান। কিন্তু শাহজাহানের ঐ চক্রান্ত সফল হয়নি। আওরঙজেবের সুনাম ও সদগুণাবनীর কারণে দেশ-বিদেশে, ঘরে-বাইরে তিনি 'ফকীর’, ‘জিন্দা পীর’, ‘দরবেশ', ‘আলমগীর’ এবং 'মহিউদ্দীন’ এমন বহু নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর চরিত্রের দৃঢ़তা ছিল বজ্জের মত বিশেষত নারীর প্রতি आকর্ষণ হেতু তিনি কোন দিনও নমনীয় ছিলেন না। তাই দারা এবং তাঁর সমর্থকদের পরামর্শে আওরঙজেবকে হ্ত্যা করার্গ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। তবে.

পরামর্শ দাতারা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নতুন অগ্নি বিপ্মব ও বিদ্রোহ যে মাথা উদূ করে দাঁড়াবে তা ঢাঁরা বুঝতে পেরে ঠিক করেছিলেন আওর্জজেবকে রাজদরবারে বা হেরেমে আসতে বলা হবে। তাঁর আসার সাথে সাথেই দুর্ধর্ষ তাতার যুবতীরা তাঁকে জোর করে মদ্যপান করার চেষ্টা করে সকলে মিলে হত্যা করবে। পরে রটিয়ে দেয়া হবে তিনি বাইরে মদ্যপান এবং ব্যভিচারের বিরোধী ছিলেন বটে কিন্তু হেরেমে তিনি স্বয়ং মদ্যপান করে উন্মতত হয়ে তাতার রমণীদের ব্যভিচারে বাধ্য করতে গিয়ে নিহত হন। এর ফলে প্রমাণ হবে আওরকজেবকে হত্যা করা হয়েছে ঠিকই হয়েছে। হয়ত কেউ কোন প্রতিবাদ না করে এটাই মেনে নেবে যে, "চকচক করলেই সোনা হয় না"। সমস্ত চক্রান্ত ঠিকঠাক। শাহজাহানকে শ্ধু শোনানো হয়েছিন যে, আওরহ্গজেব পিতৃ হত্যার জন্য অনেক যড়যন্ত্র করেছেন কিন্ুু তাঁর সুযোগ্য পুত্র দারা এবং তাঁদের অনুচরবর্গের দ্বারা তা ব্যর্থ হয়। অতএব নিজে নিহত হবার পূর্বেই আওরঙজেবের উপযুক্ত দত্তের প্রয়োজন আছে।

আওরক্জজেবকে শাহজাহানের স্বাক্ষর করা পত্র পাঠানো হল। তিনি সেদিন অসুস্থতা সত্ত্রেও পিতার আদেশে আগমন করতে প্রস্ত্রুত হলেন। রাজদরবারে পৌছেও পিতার আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে কোন ত্রুটি হয়নি यদিও কুপরামর্শ দাতাদের পরামর্শে তিনি আওরঙ্গজেবের প্রতি অনেকবার পফ্ষপাত্তিতৃ ও অবিচার করেছেন। কিন্তু তবুও সমস্ত কিছ্র ভুলে পিতার পদপ্রান্তে হাজির হয়ে ऊভাশিস নেবেন আওরঙ্গজেব আর প্রত্যক্ষ তভাশিস নেবেন বিখ্যাত বিদূষী ভগ্নি জাহানারার। যিনি সমস্ত কোরান কঠ্ঠস্থ করেছিলেন এই সত্যের প্রতিচ্ছবি বোনদেরই কাছ হতে।

याँরা আজও মৌলিক ইতিহাসে চরিত্র দৃঢ়তায় স্বচ্ম সুন্দর তারকার ন্যায় অমর হয়ে আছেন সেই পাণ্তিত্যের অধিকারিণী রওশনআরা চক্রান্তের সংবাদ অবগত ছিলেন। তবুও তাঁর সহনশীলতার সীমান্ত অত্ক্র্ম ককরে গিয়েছিল। যখন বুঝতে পারলেন আওরঙজেবের মৃত্যু অবধারিত তখন তিনি বিশ্বস্ত দূত দ্ঘারা আওরঙ্জেবকে সংবাদ পাঠালেন এবং সমস্ত চক্রান্তের ধারা জানিয়ে দিলেন। आওরঙজেব চক্রান্তকারীদের ওপর অতিশয় দুঃখিত হলেন এবং সেই সজ্ছে তাদের দমন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

প্রতিনিয়ত পিजার ঘন ঘন ভুল-ভ্রান্তির অবসান घটানোর একটা পথ ছিল পিতাকে হত্যা করা অথবা বন্দি করা। কিন্তু পিতৃহত্যা আওরঙ্গজেবের প্রাণপ্রিয়্র ধর্মের বিপরীত এবং মানবতাবিরোধী, यা তার পক্ষে কল্পনা করাও সষ্ঠব ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে সমস্ত ফিতনা-ফাসাদের মূন্নোৎপাটন্নের জন্য সহজ-সরল স্বাভাবিক পথে সম্মানজনক ও আরামদায়কভাবে জাটক রাখার ব্যবস্থা করলেন। আর এরই নাম নাকি বন্দি।
 জিন্দাপীর, সত্যের প্রতীক বিখ্যাত পজিতের পক্ষে কীক্রপে সষ্বব হর্েেছিল
 कथा कী সত্য बে, তিনি তাঁর ভাইদের হত্যা করেছিলেন?

এবার आসুন সসীীশ্শান্তে সিদ্ধান্ত গহণ করা यাক। आওরকজেব ছোট
 কোরজান মুধ্য করেই কান্ত হনनि, তিনি একজন পূর্ণ आলেম, মোন্না ও মাওনানা হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। আওরभজেব সারা দিন রাতে খুব বেশি কোরআান পাঠ কর্রে্ন, তার প্রমাণ মূল ইতিহাস। আর যুক্তি হচ্ছ তিনি নিজ হাত্ কোরজান কপি করতেন। उখন প্রেস ছিল না, অতএব অত্যন্ত বিৃ্দ্ধ

 হলে সেই কোরান বাতিল বলে গণ্য হয়।

आাওর্রগজেব চেফ্যেছিলেন, তিনি রাজ্য রাজনীতি ত্যাগ ক<ে ত্যুই সাধনা উभाসना ও কৃষ্ম সাধনের মষ্য দিয়ে কাটাবেন কিন্ू শাহজাহন জানডেন ভাইদের মধ্যে জাওরক্জেবই একমাত্র ব্যো্য। সেজন্য পিতা-পুত্রে বৌবনের পদার্থণের পর হতেই ঐ বিষয়ে মৃদু উপদেশ, আদেশ আার তিন্কক্কারের কমাঘাত সश্য কর্রত হয়েছে আওরক্েবকে অনেকবার। শেষে জয় হলো পিতা শাহজাহান্রে। পিতার শেষ যুক্তি হিন এই- "হুমি আমার চের্রে ধর্মের দিকে শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে জখ্লস । সুতরাং পিতার লেই জদেশ শিরোধার্य, यদি সেই आঢেশ ४र्ष্মে প্রতিকৃল না হয়। অতএব রাজनীতি করা ধর্ম অনুম্মেদিত না
 হयরত মুহান্মদ (সা.)-এর বেশি ভক্ত বনে आমার ধারণা। अতএব তিनि घরসংসার স্ত্রীপুত্র পরিজন সমাজ তাগ কর্রে ধার্মিকত প্রদর্শন করেছেন না সমষ্ত
 সুচিত্তিত এবং সূশ্ম অথচ তীব্র প্রশ্নের উত্তরে আওর্গজেবকে পরাহ হতে হয় এবং পার্থিব জনকল্যাণকর বিষয়ে ঢাঁকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হতে হয়।

সেই সময়ে ভারতত বিথ্যাত একজন মুসলমান ফকিির এবং शুব উচ্চপ্যাা্যের সাধকের দর্রবার্রে ঢাঁর দোয়া নেবার জন্য অনেকেই যেতেন। বাল্যকালে आওরभজেব স্বয়श তাiর পর্ণকুট্রে পদার্পণ করে তাঁকে দেখে অবাক হলেন। ছিন
 अবিनप्বে উত্র দান ব্েে পাগল, শিষ্র উত্তর প্রদানের মত।

आওরক্জেব তাঁকে সালামপৃর্বক বললেন- आমার কিছू বক্তব্য আছে। সাধক সক্গে সন্গে উত্ত দিলেন, আলে বস তারপর কথা। ছেঁ়ো পুরাতন মখমলের ঊপর

তাঁ্র পাত্শ বসলেন এবং বললেন- आমি দিল্মির সিংহাসনের জন্য দোয়া নিতে এসেছি, যেন সাড়া ভারত জুড়ে অশান্তি আর্র ব্রক্তপাত না হয় আার আমার মধ্যে যেন রাজকার্य পরিচালনা কর্যার যোগ্যতা থাকে। উত্তরে তিনি বলমেন, কেন? তুমি তো দিল্মির সিংহাসন পেয়ে গেছ তার ওপরে তো তুমি বসে আছ। চাব্রপর তাব সেই ময়লা মঈমলে হাত চাপড়ে বললেন- "দেঋ, এটাই হজ্েে দিল্মির সিংহাসন।"

দারা, সুজা, মুরাদ একে অকে ঐ জীবন্ত দরবেশের কাছে হাজির হলেন। প্রত্যেকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্বক দিল্মির বাদশাহী পাবার অনুকূলে দোয়া প্রার্ধনা করলেন। স্বনামধন্য দরবেশ প্রত্যেককে বসতে বললেন। তখন সকলেই মাটির টপর বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর দরর্রে বললেন- তোমরা তোমাদর ভগ্য নির্ধারণ করে নিয়েছ। তখন সকলেই একবাক্যে উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন তাঁদের ভাগ্য ফল্ন। দরবেশ বললেন, 'মাট্তেে ষারা বসেছ তারা বাদশাহী পাবার যোগ্য নয়।'

আওরжজেব অত্যন্ত যোগ্য ছিলেন বলেই সম্রাট শাহজাহান তাঁকে অনেকবার জোর ঢাগিদে যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহ দমনে, প্রশাসনকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। ঐতিহাসিকরা একমত যে, দীর্ঘদিন यাবৎ জদিল শাহের সজ্গে শাহজাহানের যুদ্ধ চলছিল। শাহজাহান শিবাজীর পিতা শাহজী ও আদিল শাহের যুক্ধ প্রচেষ্ঠাকে প্রতিহত করে সম্রাট সার্বভৌম স্ষমতার অধিকারী হনেন। দাষ্ষিণাত্য সম্রাটের করতলগত হন। এ শর্রুতাবাপন্ন দুর্ষর্ষ দাক্ষিণাত্যের শাসনভার কোন শাহজাদাকে দেয়া যায়, অনেক চিন্তা-ভাবনার পর আওরঙজ্েবের ওপর দাক্ষিণাত্যের প্রশাসন ভার ন্যষ্ত হয়। অতএব এখানে অন্য ভাইদের তুলনায় আওরগজ্রেবের व্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া গেল। শাহজাহান অন্য পুত্রদেরও দায়িত্দ দিয়ে বিভিন্ন রণক্ষের্রে পাঠিয়েছিলেন। কিষ্ঠু তাঁরা পত্যেকেই অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। দান্রা, সুজা একেবারে মাতাল ও অপদার্থ ছিলেন। অবশ্য মুরাদের মধ্যে কিছ্ যোগ্যতার আভাস পাওয়া যেত। ১৬৪৬ খৃ户্টাক্পে আল মর্দান নামে একজন সুमক্ষ বীন সেनাপতি মুর্রাদের অধীনে বলখ বিজয়ে পাঠালেন। সয্রাট শাহজাহান মুরাদের্র
 মানসে সভ্রাট শাহজাহান এ সমরারোজ্জন করেছিল্লেন। आাি মর্দানের ফুক্ণ কৌশলে বলখ মूঘলদের্র দথলে आসে। आढ़়সী মूরাদ পার্বত্য ब্রসেশে থাকতে
 সন্গে সঙ্ছে উজব্বগগণ শক্তিশালী হর্রে মুঘলদের বিব্গুদ্ধে আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করল, বলখ মুघলদের হাত হতে চলে গেল। সয়াট শাহজাহান তখন তির্নক্কার করে বলললেন, "আমার আদেশ অগ্গায্য করে ফিরে এসে যে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে তাডে আমার চেয়ে তোমারই ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়েছে"।

यাইহোক পুনরায় তিনি অওরপজেবকে পাঠালেন বলখ বিজয়ে। आওরক্জেব পিতার आদেণে দুরাকাত নামাय অత্তে আল্লাহর কাছে সাহাय্য প্রার্থনা করে রওয়ানা হলেন। এথন বলথ হাতছাড়া, আবার নতুন করে বিদ্রোহ করে বলখ দখল সহজসাধ্য নয়, তবুও আওরжজেবের উৎসাহ ও আঘ্यপ্রত্য়়়র जভাব নেই। ১৬৪৭ शৃট্টাব্দে বে তিনি বীরবিক্রমে পুনরায় বনখ অধিকার কর্লেন এবং বিদ্রোহের মূলোচ্ছ্দ করে দেশ্শে আবার শাঙ্তি-শৃখ্খলা ফিরিয়ে आनलেন।

এদিকে আবার বুথরা হতে আবদুল আজিজ এক বিরাট সৈन্যদন নিয়ে आওরপজেবকে আক্রr্গ করলেন। আওরক্জেব আবার দুরাকাত নামাय শেষে आাল্লাহর সাহাय্য প্রর্থনা করে এক উৎসাহব্যজক ভাষণে সৈন্যদের অপরাজ্য় মনোবলের্র অধিকারী করে তুললেন। í আক্রমণকারী দলকে প্রতিহত করে তিনি তৈস্মুরাবাদের দিকে সৗৈন্য ধাবিত হলেন। ఏ সময় তার বীরত্ বুদ্ধিমত্তা


ठिক ఆই সময়ে মুঘन বাহিনী ভারতে ফিরে যেতে চাইনে বিচক্কণ আওরকজেব মেনে নিয়ে ভারত অভিমুথে যাত্রা করে ১৬৪৭ খৃঃ কাবুলে এসে পৌছলেন। ভারত সীমান্ত পেরিয়ে এশিয়া মহাদেশশর আ বিপদসংক্রন স্থানে आওরकজেবের অडিযানের কারণ সয্রাট শাহজাহান এক সময় পুত্রদের কাছে তৈমूরের বাসजূমি ও পৃর্বপুরুমদের অধিকৃত সমরখन্দ দখলের অভিলাম ব্যক
 করে সৎ সাহস ও পিতৃজানুগ্যে্যে পর্রচছ় দিয়েছিলেন। কিন্দ্র তাঁর সৈন্য বাহিনী দীর্ষকান বিদদশে কাটানাার ফলে যুদ্ধবিমুথ হয়ে দেশ্শ ফিরতে চাইলে আওরকজেব এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ কর্রেন। উপরোত্ত আলোচ্যাংশে মুরাদের অব্যেগ্যতা আর পিৰ্রাদেশ অবহেলা সবিশেষ লক্কণীয়। অপরদিকে জাওরক্জেবের যোগ্যতা, ধর্মপ্রবণতা এবং পিতৃভক্তির আদর্শ প্রনিধানভোপা। মধ্য এশিয়ায়
 করলে এবারেও দূরদর্গী যুদ্দনীতি বিশারূদ আওর্গজেবকেই যেতে হল মৃহ্যুর
 করে বিজয়ী হয়ে শাহজাহানকেই তুু নয় বরং সর্বজন মনে আকর্ষিত হন।

আওরপজ্রেের্রে এত বীরত্ণ ও থ্যাতি অপর তাইদের চিত্তিত করে তুলেছিল; বিশেষ করে দারাকে। তাই শাহজাহানেরর কানে নানাভাবে বিষবর্ষণ ৫রু

 जপরের প্ররোচনায় শাহজাহান আওরছজেবের ওপর ট্রোধাঘ্বিত হয়ে পত্র লেঢেন-"পত্র পাঠ প্রত্যাবর্তন কর, আমার আদেশ এটাই। কারণ তোমার ক্রুট্তেই পরাজ্য় হয়েছে।"

आাওর্জেব কোন দুঃখ অভিমান ভ্রোধ প্রদর্শন না করে পিতার পদপ্রাত্ত উপস্থিত হলেন। সিংহাসন，বিজয়মালা，নেতৃত্̨ কিছুই রাজপুৰ্রের যেন প্রয়োজন নেই，Шצ্ু চান উপাসনা করার সুযোগ，পড়ার আার লেখার ফুরসত ।

সআ্রাট লোকের কথা শুে বে ভুন করেহিলেন একথা তাঁকে কেঊ হয়তো
 পরাজিত হলেন। আবার তৈতি হয়ে আক্রমণ কর়লেন। ত্তিনবার আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়ে মুথে স্বীকার করলেও বুঝঢে বিলথ্থ হয় না बে，आওরক্জেব জুত্মিহুক্ত। आার জয়ের সাথে পরাজয়ও ওতপ্রোতভরে জড়িত থাকে，বেমন করে আলোকের পাশে অঞ্ধকার থাকে সম্পর্কযুক্তजাবে।

যাইহোক，যখन সম্রটটের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ রটিত্যে দেয়া হলো সেই সময়ে আসলে সয্রাট সত্তর বছরের বৃদ্ধ শय্যাগত কঠিন মমম্মূ রোগী। ঢাঁর মৃত্যুর কथा রটিয়ে দারা দিল্লির সিংহাসন্নে বসেছেন। এ ঘটনাটি ঘটটছিন ১৬৫৭ श्र户⿱⿻丅⿵冂⿰⿱丶丶⿱丶丶⿸厂⿱二⿺卜丿，

শ্রীঘোষ তাঁর ইতিহাসে দারার প্রতি দা木্রণ দরদ থাকা সত্ত্রে লিখথছেন， ＂কিম্মু পিতার স্নেহের ছায়ায় মানুষ হয়ে তিনি যুদ্ধবিश্থহ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপার্র প্রায় অনডিজ্ঞ ছিলেন বলা চলে।＂দ্বিতীয় পু্র সুজার জনা লিথেছেন， ＂কর্মবিমুখত ও আলস্য তাঁর চরিত্রের প্রধান দোম হিল।＂আরও লিখেছেন， ‘＇্থির হয়ে কোন কাজ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না।＂অন্যদিকে আওরকজেব সম্পক্কে লেখক বহ্ প্রকার অঞ্মীল অসং্যত অপবাদ সৃষ্টি করনেও দু－একটি ইতিহালে যা বলা আছে তা বিপ্ধাস কর্রেলে লেখকের নিজের লেখা অভিব্যোগল্লো মিথ্যায় পরিণত হহ্র। আর आওরঙজেব সঠিক পদক্ষে নিয়েছিলেন বলার্র অপেক্ষা রাখে না। বেমন গ্রী ঘোষ नিখেছেন，＂আওর্গেবের চরিত্র ছিল এর
 ছিলেন তিনি যথেষ্ট। রাজনীতির জঢিলতা সম্বল্ধে তাঁর बে প্রত্যক্ষ টত্তরাধিকার্রী’ এবং অন্ত্তন্দ্রে হয়রো শেষ পর্য্ত তিনিই জয়ী হবেন।＂তিনি মুরাদের জন্য লিছেছেন，＂কোন দিক দিয়ে তিনি আওরকজেবের সমকক্ষ ছিলেন না।＂

মোটকথা，বিবাদ，ঋগড়，কাটাকাটি হত্যা লুঠ্ঠন ও ধ্বংসলীলা নিঃসন্দেহে দোষণীয়। কিন্মু রাজাদের ক্ষেত্রে তার ব্যত্ত্র্ম হয়। কুব্পপাওবের যুদ্ধের ঋৃসলীলা，অশোকের্ন নরহত্যা，ভাতৃ হত্যা ও দেশকে শ্যশানে পরিণত করার ইতিহাস সাধারণ দৃষ্টিতে মন্দ হলেও রাজা－বাদশাহের ক্ষেত্রে जা বলা যায় না। বিগত ও বর্তমানের হতভাগ্য ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই বহন করছে। কিল্থু आওরক্জেবের ক্ষেত্রেও ঐ দোহাই দিত্রে তাঁকে নির্দ্দেষ প্রমাণ করার ওকালতি করে তার উজ্জূ ইতিহিসকে অনুজ্জq না ক্রাই শ্রেয়।

শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পু্凶 দার্যার পর্রাজয় ও মৃত্যুর জন্য দায়ী यवোবত্তসিং এবং রাজপুতগণের বিপ্ধাসঘাতকতা। প্রথমে দারার বির্পুদ্ধে তিন ভাই-ই এক্মত হলেন বে, দারাকে কোন মতেই দিল্পির সিংহাসনে র্রাথা यাবে না। आওর্রক্জেব সিংহাসনলোজী ছিলেন না ব্য? জাতি ধর্ম নির্বিশেশে প্রত্যেককে অকন্যাণ হজ্চ
 ও ষঠঠ c্রেণীর পাঠাপুত্তক 'ইতিহাস পরিচ্য’ যা ১৯৪৬ সালের লেই প্ত্বক এবং ইংরেজ ঐতিহাসিক Lanepole, Analas of Rajas than, প্রর্সের यদুনাধ সরকারের 'History of Auranjeb এবং ১৯৬৩ সালে ছাপা夕 রেস্গ H. R. Chaudhury A. B. Siddique প্রযুখ পજিতদের বই পু্তক এবং ‘তারিখে আলমগীর’ ইত্যাদি পুফ্তক হতে কিছ্ আলোচনা করা হচ্মে।
 ভাবাপন্ন হিলেন। তাঁর মতবাদ (হিন্দূবাদ) अনেকের মনে বিজৃ্ধ্রভাব এবং ঘৃণার উদ্রেক করেহিল। তাঁর হিন্দূদের সন্সে মিভ্রতা বরং শিয়া মত্বাদের প্রতি অনুরাগ সিংহাসন बাভের পথথ অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েয়িল। छिতীয় পুত্র বাংলার শাসনকর্তা সুজা বুদ্ধিমান এবং কৌশनী শাসক হিলেন। কিত্যু তিনি অতন্ত আমোদপ্রিয়্য ছিলেন এবং মদ্যপানের্গ প্রতি অতিরিত্ত आসক্তি তাঁর অনেক সদঞ্ণণ নষ্ট করেছিন।"

শ্রী ঘোষের ইতিহালে উদ্ধৃতি উপরে দিয়েছি তাত তিনি শে মদ্যপানের
 ন্থেচ্মচারিত, নারীীলোলুপতা ও ব্যडিচার দোষ গোপন করে থখু লেখা হয়েছে 'আমোদপ্রিয় ছিলেন'।

তারপর অধ্যাপক চৌধুরীদের ইতিহাসে ঠিক তার পরেই লেখা आছে-"সর্বকনিষ্ঠ পুৰ মুরুাদ ছিলেন ট্জরাটের শাসনকর্তা। তিনি একজন সাহসী ব্যো্ধা ছিলেন, কিত্ু প্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়েহিলেন। তিनि চর্রিঅহীন এবং ঘোর মफ্যপায়ী হিলেন। শাসকদের बে সমत्र णণ थाকা দ্রকার চাঁর মধ্যে অভাব





 সক্দেহ नেই।

দারা তার পিতার স্নোেের সুভ্যোে আওরক্গেবের ওপর বে অত্যাচারের ঠ্ঠীমরোলার চালিয়ে ছিলেন তার সংকিষ্ঠ নমুনা দেয়া হচ্ছে মাত্র।
(ক) ১৬88 খৃৃ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য হতে আওর্যজজেবকে আকশ্মিক অপ্পসারণ যা অন্য কোন রাজকুমারের পক্ষে সহ্য করা সহজসাধ্য ছিল না।
(থ) কান্দাহারের বিরুদ্ধে ত্বিতীয়বার যুদ্ধের পূর্ণ आয়োজন করে আক্রমণ
 মুষ বুজ্জে সহ্য করন্নে।
(গ) মুন্ততান শাসনের সময় সৈন্যদের খরচচপত্রের জন্য পিতার কাছ্ছে অর্ৰ সাহায্যের আবেদন পেশ করলেন। কিন্ুু অসহায় অবন্থায় ঢাঁকে কোন সাহাय্য করা হবে না বলে জানিয়ে দেয়া হল। আওরঙজেব তাও মুখ বুজে সহ্য করলেন।
(घ) আওরহ্গজেব নিজের পুত্রের সাথে সুজার একটা সতী সুন্দরী কন্যার সজ্গে বিবাহ দেয়ার মনস্থ করেন কিন্তু তাতেও তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন।

ইতিহাস আজও মজুত আছে ঐ সম্ত অপকর্মের মূল্নে দারার কারসাজি ছিল সাংঘাত্কিভাবে। যেমন প্রফেসর এইচ চৌধুরীদের ইতিহাসে লেখা आছে-"আওরজজেবের প্রতি শাহজাহানের এই ব্যবহারের মূলে দারার ভূমিকা ছিল অত্যুত্ত প্রকট।" ‘পাক ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস’ পুস্তকের ২৮্ড পৃষ্ঠা থেকে কিছু অংশ তুলে ধরাছি।
‘দারা তাঁর ভকিলগণের (Vokil) নিকট হতে এই মর্ম্ আশ্বাস লাভ করেছিলেন শে, দূর প্রদেশে অবস্থানরত শাহজাদাদের নিকট তাঁরা সম্রাট অথবা দরবারের কোন সংবাদ পাঠবেন না। কেন্দ্রের সাথে সকল যোগাযোগ তিনি বিচ্ছ্নিন্ন করেছিলেন এবং পथিকগণ যাতে কেন্র্রের কোন থবর প্রচার করতে না পারে তার জন্য বাংলা, ছজরাট এবং দাপ্ষিণাত্যের সমস্ত রাষ্তা ব\%্ধ করে দেয়া হর্যেছিল। তিনি ঢাঁর ভকিলদের সম্পত্তি পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। আওরক্জেবের অধীনে বিজাপুরে সগ্গামরত কর্মচারীদের তিনি রাজধানীতে ফিরে আসার জন্য আদেশ দান করেছিলেন। শাহজাদাগণ র্যাজধানীতে প্রবেশের পৃর্বেই তাঁদের আক্রমণ করার জন্য তিনি সৈন্যদের আদেশ দিয়েছিলেন। দারা শিকোর এই কার্যাবলি ড্রাতৃসং্গামকে উদ্দীপ্ত করেছিল।" দারা শিকোর ভেতরের এত नোংরামি, अবিচার, অন্যায় ইতিহাসে না জানিয়ে খধুমাত্র আওরকজেবের চরিতে কनళ नেপন আর ঢাঁর প্রতিদ্দ্দ্দী ও শক্রেদের বীর এবং সজ্জন বলে মানুষের মনে মনন্তাত্ত্রিক ধারণা জন্মির্রে দিতে কাজ শেষ করে গেছেন অনেকেই, কিস্দ্ এথন সমন্ত চক্রান্ত শিক্ষিত উদারচেতা মানুষদের কাছ্ আত্তে আঙ্তে ধরা পড়ছে এবং আরও ধরা পড়তে থাকবে।

আওরঞজ্রেবের ওপর এত অবিচার আর অপমানজনক অলীক অনাচার প্রয়োগ সত্ব্বেও তিনি কোন চরিত্রের মানুষ ছিলেন তা জানার জন্য বিখ্যাত ইতিহাস ‘আদব-ই-আনমগীরী’ হতে আওরকজেবের নিজের হাডের লেখা একটি

মून्यবান পত্র या তাঁর বোন হাফ্জো জাহানারাকে তিনি निর্থেছিলেন। সেটির অনুবাদ তুলে ধর্木া হচ্ছে－＂यদি সম্রাট তাঁর সমঠ্ত চাকরদের মধ্যে কেবল আমারই অবমাননার জীবনयাপন এবং অগ্গৌরবময় মৃত্যুবরণ দেখতে ইচ্ছা করেন，তাতেও আমি পিতার বিরুদ্ধে যেতে পারব না।．．．কাজেই সম্রাটের অনুমত্ক্রুমে যাতে রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি না হয় এবং অন্য লোকের（দারার）মনে শান্তি ব্যাহত না হয় সেই জন্য এ বিরক্তিকর জীবনयাপন হতে মুক্তি নেয়াই উত্তম। দশ বছর পৃর্বে আমি এ সত্য উপলক্ধি করেছিলাম এবং জীবন বিপদাপন্ন বুねতে পেরেই অন্য লোকের（দারার）ক্ষতির কারণ না হবার জন্যই পদত্যাগ করতে ইত্ছে করেছিলাম।＂

শাহজাহান মৃত্যু ব্যাধি হতে মুক্তি লাভ করে নভেম্বর মাসেই সুস্থ হর়ে উঠেন। কিন্তু তার আগেই দারা পিতার এত অক্ষ ভালবাসা পেढ়েও সিংহাসন দখল করে নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করেছিলেন। মুরাদও লোভ সংবরণ করডে পারলেন না। ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই আহমদাবাদে রাজমুকুট ধারণ করে নিজেকে হিন্দূস্তান্নর বাদশাহ বলে ঘোষণা করলেন। সুজাও সোজাসুজি পথ ধরলেন অর্থাৎ তিনিও বাংলাদেশের স্বাধীন রাজা বলে নিজেকে ঘোষণা করলেন। আওরঙজেব তখন কিংকর্তব্যবিমূए̣；খধু ভাবছিলেন এ অপদার্থ ভাইদের হাতে সিংহাসন যাওয়া মানেই বাচ্চা ছেলেদের হাতে ধারাল অন্ত্র তুলে দেয়া। তাই তিনি ইস্তেখারার নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে তাঁকে বলা হলো＇তুমি তোমার লক্ষস্থানে পৌছার চেষ্ঠা কর，তোমার সাধুতা ও রাজ্য পরিচালনা দুই－ই এক সঙ্গ সম্ভব হবে！

তিনি এবার সসৈন্যে মীরজুমলাকে সেনাপতি করে অগ্রসর হলেন। ১৬৫৮ খৃ户্টাব্দে মার্চ মাসে উজ্জয়িनীতে তিনি সৈন্যসামন্তসহ মুরাদের সাথে মিলিত হলেন। ঐ সময় সাধারণভাবে এটা অসষ্ভব ছিল না যে，মুরাদকে যুক্ধে নিহত করে পথ নিষ্টক করা। কিন্তু কোন যুদ্ধই হনো না বরং মিলনের কथাই হনো।

এদিকে দারার সজ্গ সসৈন্যে যুদ্ধ হলো ১৬৫৮ খৃঃ 38 মার্চ সুজার। সুজা পরাজ্রিত হলেন কিন্ধু মুরাদ আর আওরকজেবের বাহিনীকে শায়়েত্তা করার জন্য দারার সেনাপতি যলোবন্ত সিং এবং কাসেম খ゙ যু⿸্ধে অবতীর্ণ হলেন। ১৬৫৮ খৃঃ د৫ এপ্রিল তুমুন যুদ্ধ হয় উজ্জয়িনীর নিকট «র্মটট নামক স্থানে। যুদ্ধে দারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। পরাজিত হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল，চরম মুহ্রের্তে রাজপুত সেনাপতি यনোবন্ত সিংয়ের বিশ্বাসঘাতকতা। মিঃ ঘোষও তাঁর ইতিহাসে লিতখছেন－＂মোঘল শিবিরে হিম্দু সেনাপতি যশোবন্ত সিং ও মুসলমান সেনাপতি কাসেম খॉর মধ্যে মতবিরোধের ফলে আওরকজেব যুদ্ধে জয়ী হন।＂ এই সময় যশোবন্ত সিং পলাতক দারার দরদে দরদি হয়ে পত্র পাঠালেন，＂যদি তিনি আজমীরে আসতে পারেন তবে তিনি এবং অন্য রাজপুতেরা তাঁকে সাহায্য

করবেন। এই আপ্বাসের ওপর নির্ডর করে দারা আজমীরে এসে টপনীত হলেন। কিন্তু ইত্তবসরে যশোবন্ত সিং আওরঙজেবের নিকট কমা প্রার্থনা করে আওরঙ্গেবের পক্ষ ও ভক্ত হয়ে পড়লেন; কাজেই দারা আজমীরে এসে প্রতারিত হলেন।" (ভঃঃ জঃ ইঃ)

এরচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা ইতিহাসে আর কী হতে পারে? সাহাय্য তো দৃরের কথা, একেবারে শত্রুপক্কের সাথে হাত মিলিয়ে চরম মুনাফ্েকী প্রদর্শন করে ইতিহাসের পাতাকে কলক্কিত করেছেন। এই অবস্থায় সৈন্য নিয়ে আর বিনা যুদ্ধে পলায়নও সম্ভব নয়। তাই যুদ্ধ হলো আওর্গজেবের সাথ্থ। কিন্ুু দারাকে পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বাধ্য হতে হলো। ঠিক দারার এই দার্রুণ সংকট সময়ে দারার যাবতীয় ধন রত্ণ ও মাল সামগ্গী রাজপুতগণ লুট করে দারার প্রতি মানবতাবিরোধী বিশ্ধাসঘাতকতা প্রদর্শন করা হয়।

উপরোক্ত তথ্যগুলো ১৯৪৬ সালে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ঐ ইতিহাস পরিচয় হতে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রফেসর যদুনাথ্ব সরকার তার History of Aurangjeb নামক গ্ন্থে यা বলেছেন তাও গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে পরিবেশিত হলো-
"of all the actors in the drama of the war of Succession jasamant emerges from it with the worst reputation; he hed run away from a fight where he commanded in chief, he had treacherusly attacked an unsuspecting friend and he abandoned an-ally whom he had plighted his word to support and whome he hed lured into danger by his promises, unhappy was the man who put faith in Jasamant Singh, lord of marwar and chieftion of the Rather clan"

দারা অজরাটে পলায়ন করলেন। মুরাদ এতদিন পর্যন্ত আওরক্গজেবের পক্ষের লোক ছিলেন। इঠাৎ তাঁকে বিশেষ বিশেষ পক্ষ হতে প্রলোভন ও উৎসাহ দেয়া হলো। আওরжজেব ঢাঁকে নোটেই অবিশ্ধাস করতে পারেননি। এই সুযোগে যদি ডিনি আওরহ্গেবকে নিহত বা পরাজিত করতে পারেন তাহলে জনগণের কাছে প্রমাণিত হবে, মুরাদ আওরক্গেেেের চেয়েও সুযোগ্য। সুতরাং তার ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বল। মদের মাতাল মুরাদ এই বিরাট ভুলকে এক অপূর্ব সুযোগ মনে করে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। আওরঙজেব অবাক হলেন বটে, কিন্তু কাল বিলম্ব না করে সাহস ও নিপুণ কৌশनে মুরাদের দুঃসাহস বার্থ করে তাঁকে বক্দি করেন এবং গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠিয়ে দিলেন।

ওদিকে ज্রাত সুজা সুলেমানের নিকট পরাজিত হক়্ে পুনরায় সৈন্য সश্গহ কর্রে আওর্গজেবের ওপর সসৈন্যে আক্রমণ করলেন। খাজ্োয়া নামক গ্গানে
 এসেছেন সেই বিপ্ধাসঘাতক आওরুজেবের কমাপ্রাঙ্ভ যশোবও সিং। এবার্গ যশোবד্ত সিংহহর নতুন কীর্তি ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। यদিও তা যবনিকার
 যণোবন্ত সিং গোপনে সুজার সদ্গে য্যেগ দিয়ে একদিন রা|্রিকালে আওরপজেবের শিবির আক্রমণ করে বসলেন। এইহ্লপ বিপদের মধ্যে আওর়প্জেব বিচলিত হলেন না। শিগগিরই তিনি যশোবন্ত সিংকে পরাজিত করলেন। তখন যশোব্ত সিং প্রাণ ডয়ে পলায়নপূর্বক পর্রিজাণ পেলেন। আর সুজা আরানানে আশ্রয় নিলেন। এরপর হত্ছে তাঁকে জার রাজনীতিন মধ্যে দেখা যায়নি। শোনা যায়, आরককানে আততায়ীর হাতে তাঁরা সপরিবারে নিহত হন। णाँর মৃত্যুর জন্য আওরকজেবের ওপর দোষারোপ তষু নির্ডেজাল মিথ্যা তথ্য পরিবেশন নয়; বরং ইতিহাস না জানার না বোঝার তथা অবোগ্যতার চরম পরিচায়ক।

যশোবন্ত সিংट্যের আসল উল্দেশ্য कী ছিল তা গবেষক, ঐতিহাসিক সমীক্ষার বিষয়। जত অপরাধ কর্যার পর যশোবד্ত সিং আওরু্পেরের নিকট ক্ষমা পাওয়ার আশा না করেও क্ষমা প্রার্থনা করলেন। আওরক্গেব সজ্গে সজ্গে তার পবিত্র কোরআনের আদর্শে ও হ্যরত মুহাশ্মদের (সাঃ) বাণী ম্মরণ করে ক্ষমা করলেন। $এ$ সব নতুন তথ্য খুব আচর্যজনক এবং কারো কারো কাতে অবিপ্ধাস্য মনে হতে পারে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক জে এন সরকারের লেখা হতে উদ্গৈতি দেয়া হচ্ছে, "এরপরও যশোবন্ত সিং आওরপজেবের ক্ষমা প্রার্থনা কর্নে তিনি পুনরায় ক্ষমা করেন এবং শাসনকর্তার্রপে তাঁকে কাবুলে পাঠিয়ে দেন।" আজ বোঝার দিন
 কাবুল্লে শাসনকর্ত করে পাঠানো অন্তত একজন হিন্দুকে কোন হিন্দू বিদ্দেষী গোঁড়া মুসলমানের পক্ষে সब্ব ছিল না। এথन দিবালোকেব্র মত পরিষার ভে, তাঁকে হিন্দू বিদ্রেবী ও তিনি কাউকে বিপ্পাস করতেন না, হিন্দूদের রাজকর্স হতে অপসারণ করতেন প্রডৃতি কথা যौঁৰা বনেছেন আজ তার্রাই বরং ইতিহাসের
 হয়ে আছেন। তবে ফাচা লেখক, অজ্জানা না জানার কারণে যা করেছেন তা ক্লমা পাওয়ার দাবি রাখঢে পারে।

জার মুরাদকে হত্যার সহজ অপবাদ আওর্জেবের ওপর শ্যেবে বার্রবার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে অতত ঐ তथ্য অনেকের কাছে সত্য বলে মনে হয়েছে। কিন্ুু মূন ইতিহাস, यूক্তিতক, বুদ্ধি ও বিবেকের কষ্টি পাথরে যাচাই না করলে ইতিহাস স্থায়ী মর্যাদা পায় না। আমাদের মনে রাখা উচিত, आওরক্দেব কুর্রান

ও হাদীসপহী সহজ, সরন, সण্যবাদী ও সদাচারী প্রকৃতির মানুষ হিলেন। তিनि কাজী বা মूंফতি পদে ছিলেন ना। বরং বিচার, ফাত্ওয়া, মীমাংসা, সমাধান, ইজया ও কিয়াসের জন্য কাজী, মুফতি আল্লামা ও উলামা কমিটি প্রস্থৃত হিন। ঢাঁদেরই কাজ ছিন বিচার ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করা। आার মুর্রাদের মৃত্য® ছিল এই বিচারকদ্রর বিচার্রের পর্রিণাম ফন।

আওরঙ্গেবের সময়ে একজন সাধারণ প্রজা তাঁর আய্মীয়কে হত্যা করার অভিযোগে মুরাদের বিরুদ্ধে বাদশাহর কাছে যথাযোগ্য বিচার প্রার্থনা কর্রেন। বাদশাহ নিজ্রে বিচার করার যোগ্যত রাখলেও নীতি অনুসারে বিচার বিডাগীয় প্রধান বিচারপতির কাছ্ মুরাদের বিচার হলো এবং সাক্ষী ও প্রমাণে অन্যযয় হত্যা বলে বিবেচিত হলো। ইসলাম ধর্মে আইনানুসারে প্রাণনাশের শাশ্তি প্রাণনাশ, অবশ্যই তা প্রমাণের পূর্বাহ্ নয়। জাজ ইতিহাসে সোজাসুজি আওরঞ্ছেব কর্ত্রক মুরাদের নিহত হওয়ার সম্মূর্ণ তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। কিত্ু আসলে সত্য কথা হচ্মে এই শে, বিচারকের বিচারে প্রাণনাশের অপরাধে


 ইতিহাসে খুচরো পাইকারি দরে পাওয়া যায়। দারার বিরুক্ধে একটা ঐতিহাসিক
 সাথে আঁতত প্রতৃতি আরও অনেক অভিয্যোগ তিনি অভিযুক্ত হিলেন। ইসলাম্মর আইনে কিন্তু যখন তখন মনগড়া কোন শাপ্তি বিধানের ব্যবস্থা নেই। ব্যেমন বৈব্যুতিক আuাত দেয়া বরকের্ উপর দাঁড় করানো, আળুনে পুড়़িয়ে হত্যা করা, জলে ডুবিয়ে কিংবা গন্নম জলে বা তেলে সিি্ধ করা, মলদারে লৌহ শলাকা প্রবিষ্ঠ করে মাথা অবধি जा পৌছে দেয়া, বিষপান করানো ইত্যাদি শাস্তি নিষিক্ধে। ইসলামের আইনে প্রাণনাশ করলে, বিবাহিত ব্যক্তি ব্যডিচার করলে এবং অধর্শ ত্যাপ কর্রলে তার প্রাণদণ্ণে ব্যবস্থা আছে। দারারও প্রাণদఆ হয়েছিন আওরকজেবের আদেশে নয় বরং আইনের অনুকূলে জজের বিচারে। মদ্যপান বা ব্যভিচার ও স্বধর্ম ত্যাগ একাধিক কারণে প্রাজ্ঞ বিচারক্মএলী তাঁকে প্রাণদণে দ্তিত করত্র বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য পাঠক-পাঠিকাদের অনুসক্ধিৎসা থাকা স্বাভাবিক যে, দারা সত্যই ধর্মত্যাগী ছিলেন কিনা?

হিন্দু রাজপুত্র জাতি থেমন আকবরকক বেশ বশ করে মুসনমান নামধারী হিন্দু অপেক্ষাও ল্রেষ্ঠ হিন্দুতত পরিণত করেহিলেন, যুবক অবন্থায় জাহাপীরের অবস্থাও অনুส্রপ ছিন এবং পরবর্তী সময়ে দারাও ঢা゙দhরই পদাক্ক অনুসরণ করে ঐ পথ্রে পথিক হয়েছিনেন। দারা ছিলেন আকবরেরে মত বাইরের কাঠারোধারী ছদ্রবেশী। দারা সষ্ধक্ধ নির্ভরবোগ্য দুর্লভ নামী দামি ইতিহাস সংशৃহীত কিছ্ম তথ্য পেশ করা হচ্ছে-

দারারও ধারণা হয়েছিল ভারতে হিন্দু জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং তাদের হাতে রাখার অর্থই হচ্ছে দিল্লির সম্রাট হওয়া। অতএব আকবরের নীতি অনুসরুণ করে দারার নিজের ভূমিকা आরও হদ্যগ়াহী করতেত 'দীনে ইলাহি'র ন্যায় তিনি এক নতুন ফরূমূলা আবিষ্কার করেন। এছাড়া একটি ধর্ম্থন্থও লিখলেন। বইটির নাম ‘মুজমুয়াল বাইরাইন’। এর অর্থ হচ্ছে ‘সাগড়দ্মল্যের মিলন’- অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্ম দুটি যেন দুটি সাগর আর সেই দুটির সক্ধি घটিত্যে থিছ্রি তৈতরি করাই ছিন দারার কল্পনা। দারা দস্যুর মত "সংস্থৃত সাহিত্যে" বিশেষত উচ্চপর্যায়ের হিন্দু শাत্ত্রে পারদর্ণ হিনেন।

একজন হিন্দু পণ্তি মুসলমান বেশ ধারণ করে দারার সজ্x সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি নিজের নাম মাওলানা एকির বলে পরিচয় দেন। বলাবাহ্য্য, ঐ পজ্তিমশাই দারাকে বিল্রাত্ত করার জন্য মুসলমানদের কিছু বইপত্র পড়ে অল্প স্নল্প মুন্সীয়ানা হাসিল করেছিলেন। তিনি সয্রাট দারাকে উপনিষদ শিক্ষা নিতে উৎসাহিত করেন। ফকির মাওলানার কথায় তিনি বেনারস হতে কয়েকজন বিজ্ঞ সুপজিতকে আম্মান করেন এবং গভীর মনোযোগ দিত্যে উপনিষদ শিষ্ণ করেন। এখান থ্থেেই দারার হরদ<্যে হিন্দূর্ষ গ্রহণণর বীজ রোপিত হয়। মাত্র ছয় মাসের পরিশ্রমের ফলন্বক্রপ রাষ্ট্র ভাষা ফারসিতে উপনিষদের অনুবাদ করে নিজের যোগ্যত প্রদর্শন ও হিন্দ জাতির প্রিয়পার্র হতে সক্ষম হন। বইটি খধ্খু উপনিষদের অনুবাদমার্ই ছিল না, তাতে ছিল তাঁর নিজের সৃষ ধর্মর নানা টীকা টিপ্রনি। आর উপনিষদও ঢার ‘সাগরুম্যের মিলন গ্রস্থকে প্রমাণিত করতে গিয়ে কষ্ট কল্পনা করে কুর্রান ও হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা করত্তে দিধা করেননি। তার 'মুজমুয়াল বাইরাইন’ গ্থন্থের অনুবাদ কর্রেন ফারসি কবি ‘মুসাআাকতাই দূর্প্থয়া’।

যুবরাজ দার়া সিংহাসন দখলের জন্য লড়াইফ্যের পৃর্ব্বে সমাজের নেতৃস্থানীয় হিন্দ̆ নেতাদদর সহব্যোপিতা ও সাহব্যের প্রত্রিত্রতি চেয়েছিলেন; তাঁরা তাকে সহযোগিতা করার প্রত্রুত্রিও দিয়েছিল। দারার প্রতি যাতে বিপাস আরও গাঢ় হয় সেই অडিপ্রায়ে হিন্দুদের তীর্থて্ষেত্র মথুরায় একটি মন্দির করেছিলেন। মথুরার মন্দিরে বহ মূল্যবান কারুকার্य খচিত পাথরের রেলিং স্থাপন করেন।
 ভয়াবহ একটা দিক ছিল হিন্দূদের তীর্থহ্গান্ন হিন্দু তীর্থ যাট্রীর ভিড় তেমন কিছ্র নতুন নয়। কিত্তু দারার স়াহায্যপুষ্ট কেশব রায়েরে মক্দির, অজরাটের মন্দিরুলোকে কেন্দ্র করে অনেক আচর্য অनीক গল্প প্রচারিতি হয়েছিন। যেমন বৃদ্ধ শাহজাহান একবার খুব অসুস্থ হলে দারা ঠাকুর দেবতার শরণাপন্ন হন এবং এক ঠोকুর্রের বরে বৃদ্ধ শাহজাহান आবার সুস্থ হয়ে ওঠেন। তাই দেবতার শক্তিতে অভিভুত্ত হয়ে তিনি হিন্দূর্ম গ্রহণ করেছেন ইত্যাদি। ইসলাম ধর্মে মৃর্চিপৃজা কঠার্াবে নিষিদ্ধ। কিন্ুু সয়াট দারার অর্ট্রের ঘনঘটার বহন লক্ষ্য

করে সদাসিষে রোগগ্রস্ত, বিপদશ্ত নর-নারীর এমন সমাবেশ হতে থাকে যে, তীর্থকেন্দ্রগুলো মুসলমান ও হিন্দুদের যুগ্ম তীর্থকেন্দ্রে পরিণত হর্যেছিল এবং এখান থেকে দারার পক্ষ হতে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হত ঐ সমত্ত ষর্মীয় পুরোহিতের দ্বারা। আওর্গজেব সম্রাট হওয়ার অনেক দিন পরে কাজী মুফতির দরবারে দারার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয়। সেই মোকদ্দমায় স্বহস্তে লিথিত পত্র, সনদयুক্ত লেখা এবং তার পুস্তক প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের সাক্ষ্যে দ্বারা প্রাণদতে দগ্তিত হন। সেই রায় প্রকাশের সংবাদে আওরঙজেব বলে পাঠিয়ে দিলেন আপনাদের রায়ের ওপর কোন প্রতিবাদ করার স্পর্ধা আমার নেই। কোরআন-হাদীসের আলোয় বিচারের বিরুদ্ধে কিছ্ন বলার অর্থ হচ্ছে ইসলাম ধর্মে হ্তক্ষেপ করা।

আজ উপন্যাসমার্কা সস্তা হেটো ইতিহাসে ‘সিংহাসন্নে জন্য ভাইদের হত্যা করেছিলেন’ বলে যে মতটি বহুল প্রচারিত একটু গভীর চিত্তা করলেই তার অসাড়তা প্রমাণ হবে। কারণ সিংহাসনের জন্য হত্যা করলে তা সিংহাসন পাবার পূর্বেই করা হততা। কিন্তু তাঁর সিংহাসন পাওয়ার পরে যখন তিনি সম্রাট হয়ে সিংহাসন্ন সম্পূর্ণ অধিষ্ঠিত এবং প্রতিদ্বন্দ্বী যখন হাতের মুঠোয় বন্দি তখন এত কলাকৌশল করে হত্যা করার প্রহসন সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না। এমনি রোগ্্র্ত্ত হয়ে মারা গেছে বললেই যথেষ্ট ছিল। অতএব সিংহাসনের জন্য ভাইদের হত্যা করার প্রচার সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ঐতিহাসিক চরিত্রের শিক্ষাহীনতা, নীতিহীনতা অথবা অদুরদর্শিতার পরিচায়ক। ঐতিহাসিক হতে হলে তাঁকে সত্যবাদী इওয়া যেমন প্রধান শंর্ত তেমনি জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনার যোগ্যতা থাকাও দ্বিতীয় শর্ত। ঐতিহাসিক মাছিমারা কেরানী নয় আর ইতিহাসকে সাজিয়ে খুছিয়ে মিথ্যা মুখরোচক উপন্যাসে পরিণত করা দেশ ও দশের কত ক্ষতিকারক তা অবশ্যই বিবেচ্য।
(৫) কেবল হিন্দুদেরই ওপর জিজিয়া কর চাপিয়েছিলেন বলেও যে অপবাদটি ব্যাপক প্রচারিত তা নিঃসন্দেহহ সম্রাট আলমগীরের সুনির্মল চরিত্রের ওপর এক জঘন্যতম আক্রমণ। অবশ্য সুবিস্তারিত আলোচনার পরেই তা প্রকট হয়ে উঠবে।

আকবর, জাহাঙ্গীর প্রমুখ বাদশাহ জিজিয়া তুলে দিয়েছিলেন। সহজেই মনে হয় তা উদারতার কারণ। আর আওরহজেব আবার তা পুনঃপ্রবর্তন করে যেন হিন্দু বিদ্বেমের পরিচয় দিয়েছিলেন। আসল কথা আকবর ও জাহাঙীরের জিজিয়া প্রথার বিলোপ সাধন ছিল जুরুতর ইসলামবিরোধী কর্ম। আওরঙ্জেব यদি তা পুনঃপ্রচলন না করত্তেন তাহলে তাও হতো ইসলাম ধর্মের পরিবর্জন নীতি অবলম্বন। তাই তাঁকে জিজিয়া কর ধার্য করতে হয়েছিল। কিন্তু জিজিয়া ধধ্রু হিন্দুদের দিতে হতো, কোন মুসলমানকে নয়। তার আসল কারণ হচ্ছে এই যে,

জিজিয়া একটি সামরিক কর মাত্র, এটি 'মাथাগনতি' কর নয়। কোন शিন্দू মহিলা, বালিকা, বালক, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিঙ, অন্ধ, খঞ্জ, ভিক্ষুক ও সन্ন্যাসীকে ঐ কর দিতে হতো না। অমুসলমানদের মধ্যে যাঁরা যুদ্ধ করার শক্তি রাখতেন ব| সক্ষম অথচ যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক ত্বু তাঁদেরই দিতে হতো এই জিজিয়া। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে জোর করে যুদ্ধ করার জন্য অথবা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যোদ্ধাদের সাহায্যে ও সেবা ওশ্রষষা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হতো। অপরপক্ষে ইসলাম ধর্মে এর্রপ কোন সংবিধান নেই, যে জোর করে কোন হিন্দুকেও যুদ্ধে যোগদান করানো যাবে।

এছাড়া মুসলমানদের জন্য মাল বা অর্থ্রে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ একটা কর বাধ্যতামূলক ছিল। তার নাম 'যাকাত’। এতদ্ব্যতীত উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ ‘ওশর’, ফেতরা, ‘খুমুস’, সদকা, ফিদিয়া এবং ‘খারাজ’সহ আরও ছোট বড় অনেক কর মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু এ সমস্ত কর কোন অমুসলমানদের জন্য নয়- এটা ইসলামের বিধি ব্যবস্থা। তাই হিন্দুদের ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত কর রেহাই দেয়া ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে এই যে, হিন্দু প্রজাদের নিকট যে জিজিয়া নেওয়া হতো তা তাঁদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ-সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্দের ভিত্তিতেই হতো। প্রকেসর যদুনাথ সরকার লিখিত "Mughal Administration" গ্রন্থে পাওয়া যায় আওরঞ্জেব ৬৫ প্রকার কর তুলে দিয়েছিলেন। অপর ঐতিহাসিক অনেকেই বলেছেন, যিনি ৮০টি করের বিলোপ সাধন করলেন তখন প্রশংসা পাননি কিন্তু খধু একটি করের জন্য চারদিকে কলরব ধ্ধনি IJ. D. A. S-এর লেখা "Vindication of Aowrangzeb" ब্গে আছে - "When Aowrangzeb abolished eighty taxes no one thanked him for his generosity. But When he ir posed only an at not heavy at all, people began to show their displeasure.

এই জিজিয়া ওখু ভারতেই মুসলমান বাদশাহ কর্তৃক হিন্দুরে ওপর ধার্য হয়েছিল তা নয়; বরং বহির্ভারতেও এই কর অমুসলমানদের নিকট হতে নেওয়া হতো তধু যিনি যুদ্ধে যেতে সক্ষম অথচ অনিচ্ঠুক তাঁদেরই উপর ছিল এই কর। অতএব জিজ্যিয়া একটি হিন্দূ বিদ্বেষী কর মনে করা সতোর অপলাপ ছাড়া কিছ্ নয়।

জিজিয়া একটি War tax বা যুদ্ধ কর মাত্র। এই জিজিয়া কোন দিন অত্যাচার ও উৎপীড়নমূলক আদায় করা হয়নি। সম্রাট হিন্দूদের সাথে পরামর্শক্রমে এই কর আদায় করতেন। তাই স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর Mughal Administration গ্রत্থে লিখেছেন, Asses there revenue in such a why that the roy to at large
mayget there dues and the government money may be collected at the right time and no yoat may be opperessed".

কোন ঐতিহাসিক বা নেখক কি প্রমাণ করতে পারবেন যে, কোন সুস্থ-সবল হিন্দু সৈন্যকেও কর দিতে .হয়েছিলি? অতীততও পারেননি আর বর্তমানেও কেউ পারবেন না, তবে আগামীতত ঐতিহাসিকতার নামে ঔপন্যাসিকতা কতদূরে গিয়ে পৌঁছবে তা চিন্তা করে অনেকে শিউরে উঠছেন।

আরज মনন রাখার কথা, আওরঞজেব সিংহাসন্লে বসেই প্রথম বছরে হিন্দূদের ওপর জিজিয়া কর চাপাননি বরং ১৬ বছরের মধ্যে ৮০ প্রকার কর তুলে দিয়ে ঢারপর সামান্য জিজিয়া ধার্য করেছিলেন। আর তাই নিয়ে ইতিহাসে এত ไৈ চৈ, এত আয়োজন। বোধহয় অসন উদ্দেশ্য অন্য কিছ্। যাকে ‘ইসলামী কোর্ড’ বনা হয় সেই আরবী ‘হেদায়া’ আইন গ্রতন্থেই অনুবাদ বা ছায়ালম্বিত। তাতে লেখা আছে- জিজিয়া কর প্রবর্তনের কারণ, এই কর সেই সাহায্যের পরিবর্তে, যা অমুসলিম জীবন, ধন জ মান সষ্ত্রম রক্ষার দায়িত্ নিজের কন্ধে নিয়েছেন। উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র আরও আছ্হ- "यদি তারা জিজিয়া গ্রহণ করা মঞ্রের করলেন তো তাঁদের হেফাজ্রত এর্প্াবেই করা উচিত, যেমন মুসলমানদের করা হয়। তাঁদের জন্য সেই অইন প্রবর্তিত হবে, যা মুসলমানদের প্রতি হয়। কারণ হযরত আলী (রাঃ) বনে গেছেন, অমুসলিম জিজিয়া এই জন্য দান করে থাকেন থে, তাঁদের রক্ত মুসলিমদের র্তক্ত এবং তাঁদের ধন সম্মান মুসলিমদের ধন সম্মানের সমান।" "খनीফা হयরত জসমান গনির (রা.) রাজত্তকালে হাবিব বিন সালমী জিজিয়াকে জয় করে নিলেন, তখন অমুসলিমগণ সৈন্যে যোগদান করে সামরিক সাহাय্য কররলেন তখন ডাঁদের জন্য জিজিয়া বন্ধ করে দেওয়া रয়েছিল।"

যদুনাথ সরকারও ঢাঁর ইতিহাসে আওরগ্গজেব সম্বন্ধে লিখেছেন, সমন্ত প্রকার কর আলমগীর তুলে দেয়ার জন্য সম্রাটের পাচ কোটি টাকার ওপর ক্তি रट্যেছিল। He Aurangzeb abolished all taxes that were not santioned Islam the exchequer this last about five millions sterling a year.

তাই ফ্রান্সের বিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত ডাঃ গাস্তা ওলিবা৷ নিতখন, ‘ইসলাম্মর খলীফারা ভালভাবে বুঝ্েেছিলেন শে, ইসলামকে তরবারির জোরে প্রচার করা সষ্বব নয়। কাজেই দেখা গেছে যেখানেই মুসলমানরা বিজয়ী হয়ে প্ররেশ করেছেন সেখানেই পরাজিত নগরবাসীদের প্রতি খুবই ন্য ও ভ্দ্র ব্যবহার করেছেন এবং তাদের সুখ-শান্তিতে রাখার সর্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করে তার বিনিময়ে যতকিঞ্চিৎ কর (府জ্য়া) গ্রহণ করত্তে। অমুসলিমগণ পূর্ব্রের রাজাকে

যে কর দান করতো তার তুলনায় জিজিয়া কর অতি নগণ্য ছিল।" এ অতি স্য কথা যে, দুनिয়াতে এরূপ সংযমী অদ্র রাজ্যবিজেতা পূর্বে কেননকালে জন্মেনি এবং এর্রপ ন্ম ও দয়ালু জাতি ইতোপৃর্বে কখনও দেখা যায়নি।"

ডাঃ জে কে কান্তি মহাশয়া তাঁর স্পেনের ইতিহাস গ্রন্থু যা নিখেছ্নন তাঢত জিজিয়া সম্বন্ধে কুধারণার পরিবর্ত্ত সুধারণারই সৃষ্টি হয়। যেমন-" সেই সত্য যা পরাজিত জাতির নিকট জয়ী মুসলমানদের তরফ হতে আদায় করা হতো। তা এরূপ ছিল শে, এতে তাদের কোনরূপ কষ্টের পরিবর্ত্ত বরং তাহাদের মনে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিত। সুতরাং পরাজ্রিত জাতি নিজের ভাগ্যকে যা পূর্বে ছিন তা বর্তমান অবস্থার সন্গে তুলনা করে তারা বুঝতে পারল যে, মুসলিমদের স্পেনে আসা নিজ্জেের সৌডাগ্যের কারণ হয়েছে। ধর্ম কর্ম তারা স্বাধীনভাবে পালন করতত এবং তারা নিজের ধন, মান, জীবন ও গীর্জাগুলোর রক্ষার ব্যাপারে সম্পৃর্ণ নিশিচ্ত হয়ে শান্তিতে জীবনযাপন করত। তাদের এসব সুখ বিজয়ীনীতির অনুগত হওয়ার ফলস্বক্রপ ছিল এবং তাদের নিকট হতত যে জিজিয়া কর নেওয়া হতো তা খুবই সামান্য ছিল। কাজেই স্পেনের সর্ব্ অমুসলিমদের মনে আরবীয়গণের প্রতি এ বিষয়ে পূর্ণ আস্থা জন্মির্যেছিল ভে, তারা ন্যায় ও সত্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠাতা এবং বিচারের সময় তারা পক্ষপাতশূন্যভাবে ন্যায় বিচার করে।"

ভারতের সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পঞ্জিত মাওলানা আবুন কালাম আজাদ দুঃখ করে লিতখছ্ছে, "পৃথিবীর সমস্তু ইতিহাস পড়াশোনার সুযোগ থাকা সত্ত্তেও ভারতের হিন্দু জনসাধারণ অনেকে ‘জিজিয়া’ করকে বিরাট ভুল বুঝেছেন। আসলে এটা আসল তথ্থ্যের অজ্ঞতা। (সুলতানাতে দেহনী মে গায়ের মুসলিম’ গ্ৰন্থে ৬৮ পৃঃ দ্রষষ্টবj)
"ফারসিতে 'Gajiat' শক্দের অর্থ খেরাজ, যা থেকে জিজিয়া শক্দের উৎপত্তি। ইসলাম ধর্ম চৌদ্দশত বছর মাত্র জিজিয়ার কথা বলেছে তা নয় বরং হযরত মুহাশ্মদ (সাঃ)-এর বহু পূর্ব হতে বহ্হ দেশে নানা ভাষায় জিজিয়া করের উল্লেখ পাওয়া यায়।" (তারিখি শত্তাহেদ গ্রন্থে দ্রঃ)

কনৌৗজের গহরাওয়ার বংশে জিজিয়ার প্রচলন ছিল সে দেশের ভাষায় তার নাম ছিল ‘তুরশকী জনডা’ (Medieval Hindu lndia III, p-2ii)। তাছাড়া ভারতে ইসনমম আসার আ!গ রাজপুতদের মধ্ব্য ফীক্ক’ কর আদায় হত্ত ( Early Histoty of India by smith গ্গন্থ দ্রঃ) ডাঃ ত্রিপাটির ধারণা, ফ্রাস্সে যে জিজিয়া ছিন তার নাম ছিন Host tax, আর জর্মানীতত যে জ্রিল্যিয়া ছিল তার নাম Commonpiny এবং ইংল্যাও এক প্রকার জিজিয়া সম কর ছিল তার নাম ছিল 'Scontage' (some Aspects of Muslim Administration by Sir, Tripathy গ্রন্থ দ্রষ্টবা)

নজরানাবাসীদূর জিজিয়া দেবার আা্রহ এত বেশি ছিল বে, জিজিয়া দিতে না পারলে তাঁরা শাত্তির নিঃপ্বাস ফেলতে লজ্জাবোধ করতেন।

অনেকে বলেছেন-জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্ত্ত করে আওরক্জেব অসহায় হিন্দু জাতির ওপর নির্মম অত্যাচার করেছেন। কিন্তু আমাদের বক্ত্বা অন্য। হিন্দু প্রজাদ্রর ওপর অত্যাচার করার উল্দেশাই यদি আওর্পজেবের থাকত তবে তাঁর দীর্ঘ ৫০ বছর जারতে রাজত্ণ করার পর একটি হিন্দুরও অস্তিত্ব পাকত কিনা সন্দেহ। সে কথা আগেই বনেছি। তাছাড়া তষু আওরপজেবই নন বরহ মুসলমান রাজা-বাদশাহ শত শত বছর বা প্রায় সহস্র বছর ধরে রাজত্ব করে গেছেন। কিত্ু আজ পর্যন্ত কোন একটা জাতি তাদের অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে যায়নি। অপর পক্শে এই ভারতে এক ধর্মের চাপে অপর ধর্ম, এক সশ্প্রদাল্য়র চাপে অপর সম্প্রদায় निकिছ্ প্রায় হর়্ে গেছে। বেমন-হিন্দু ধর্মের চাপে বৌদ্ধধর্ম আজ বিলুপ্ত প্রায়। তাছাড়া অনেকের মতে ভারতের বহ্ স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব আজ লোপ পের্রেছে বা পেতে চলেছে-এমনকি তাঁরা নিজ্রেদের হিনদ্ু বলেই পরিচয় দিত্যে থাকেন।
 উল্নেখযোগ্য। অতএব আওরপ্জেব অত্যাচারী হিলেন অর্থাৎ তিনি হিন্দূবিদ্দেবী ছিলেন একথা নির্ভেজাল মিথ্যা। সুবিথ্যাত ঐতিহাসিক কাফি বলেছেন, "আকবরের রাজত্বাল অপেক্ষাও তাঁর (আওরক্জে) সময়ে হিন্দু রাজকর্মচারী সংখ্যায় বেশি ছিন।" এছাড়া আরও বহ প্রমাণ ইতোপৃর্বে পেশ করা হলেও প্রত্যোজনের পরিপ্রেক্ষিতে এ ক্ষেত্রেও কিছু কিছ্ম উদ্ধৃতির উল্লেখ করা গেল।
 পরিদর্শন করতে এসে ভারতে আওরহ্গেেবের ধর্ম নিরপেপ্কতা ও সৃক্স শাসন, পদ্ধতি দেথে যা বলেছিল তা হচ্ছে এই- "Every one is free to serve and worship God in his own way" जर्थाe প্রত্যেক স্বধীনভাবে কাজকর্ম এবং নিজস্ব নিয়ম্ অশ্বরের উপাসনায় স্বাধীন। आরও প্রমাণস্বর্পপ आলমগীরের দরববারে বড় বড় পদদ ও মর্यাদায় স্शান পের্যেছিলেন যথাক্রন্ম র্রাজা রাজজ্রপ, কবীর সিংহ, অর্যনাথ সিং, প্রেমদেব সিংহ, দিলীপ রায় প্রমুখ হিন্দू ব্যক্তি। রাজা রাজজ্রপ সিংহকে বাদশাহ এত বিশ্ধাস করতেন বে, শ্রীনগর্রে রাজার বির্ত্দ্ধে গোটা যূদ্ধাই তাঁর অ丹ীনে পর্রিচালিত হর্যেছিল। कবীর সিং ছিলেন সय্রাটের খাস লোক। आসামের যুদ্ধের জন্য প্রেমদেব সিংহকেই আ রক্জে
 রাজস্ব বিভাপ প্রতৃতি বিভাগে হিন্দू রাজ কর্মারার সংখ্যা বিশেবতাবে পরিলক্ষিত হতে। রাজস্ব বিতাগে মুন্পীর পদজলো হিন্দুদের একচেচ্যিা ছিল বলা যায়। তার কারণও এই একই ছিল ভে, কর আদায়ের নামে যেন হিন্দू সপ্প্রদায় অত্যাচার্রিত

ना इश़। "Most of the Munsts were Hindus and the proportion rapidly inereassed The Hindus had made a monopoly of the lower ranks of the Revenue depertment, "রসিক্দাস ক্রোরী ছিলেন সझ্রাটের অত্গ্ত বিষ্ধাসভাজন ব্যক্তি এবং রাজষ্ব বিতাগে সর্বোচ্মানের পদাধিকারী।"
 কর্মচারী নিয়োগ কর়া হয়নি। এমনकি বাদশাহ আলমগীর আইনজারী করেছিলেন बে, প্রত্যেক বিভাগে হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করা আবশ্যক। অতএব আলমগীর সত্যিই णু উদার নয় বরং উদারুতম মহান নৃপতি ছিলেন এটাই আধ্লুলিক বিশেষজ্ঞদের এবং পুরাতন নিরপেক্ক ঐতিহাসিক্দের্র সিদ্ধাত্ত।

একটা প্রশ্ন থেকে ব্যেত পারে, তাহলে কী आওরকজেবের ওপর সকলে সত্তুষ্ট ছিলেন? जার উত্ভরে পরিকারাবেই বলা ভেতে পারে বে, সকনেই সত্তুষ্ট ছিলেন না। তার কারণণ অবশ্য বিদ্যমান। রাজদরবারে ভে সমষ্ত গर্হিত বেজাইনি কাজ চলে आসছিন এবং আকবর, জাহাগীর প্রমুখ বাদশাহ কর্তৃক বে সমন্ত বিষয়বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল, যার ফনে সারা ধর্মের নামে, আভিজিত্যের
 উৎপাটন করতে यাঁদhর অসুবিধায় পড়তে হয়েছে তাঁরাই অভ্যোগ করেছেন। অবশ্য পরে নিজেেের ভুল বুঝ্েে সর্বভারততীয় উন্নতি ও শান্তি দেথে অনেককেই লজ্জা ও অनুতাপের ইжन হতে হয়েছিন।

বাদশাহদের দরবারে ‘নওরোজ’ বলে একটা কুপ্রথা প্রবর্তিত ছিল, যা শুদু বিলাসিতা ও অহক্কার প্রদর্শনের নামান্তর হিন আার রাজদরবারে রাজ কর্মচারীদের মধ্যে মদের মর্যাদা এত বেশি বেড়় গিষ্যেছিল, या চীনের আফিং যাওয়ার মতো ভারতকে ঞ্পংস হতে হতে, यদি না आఆরক্ছজেব কঠিন হল্তে তা দমন করতেন। পफ্কান্তরে মন্দির তৈরি করার একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিন। जক এক জায়গায় व্বোনে একটি মদ্রিরই যথেষ্ট সেখানে গায়ে গায়ে লাগানো দশ, বিশ, পঞ্চাশ, একশত করে মন্সির তৈরি হতে লাগল, आর ধর্মের ঐ বাড়াবাড়ি দৃষ্টিকট্র লাগারই কथা। মসজিদের ক্ষেত্রেও সয্রাটের মত ছিন, বিনা প্রয়োজনে মসজিদ তৈরি অथবা ভেখানে মসজিদ আঢে যতক্ষণ না পর্যণ্ত লেই মসজিদে স্যান সংকুলান হয় ততক্ষণ পর্य্ত সেখানে মসজিদ সৃষ্টি করা নিষ্ষে।। বেমন অস্ধীকার করা木 উপায় নেই বে, মুর্শিদাবাদ জেলায় বাদশাহ নবাবদের স্2ৃতি ম্বরণ করতে কর়ত লক্ষ্য কর়ে দেখা যায় শুy চার দিকে মসজ্রিদ। আমাদ্র মতে এত মসজিদ দরকার ছিল না। यদি কেউ যুক্তি দেখান বে, স্शান সংকুলান হতো না বলেই হয়তো সে যুগে এত মসজিদের প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্ুু আমরা বলবো जবশাই ত নয়; কারণ, স্থান সংকুলান না হলে মসজিদকে বাড়িয়ে যথা প্রয়োজন

ศষা ও চওড়া করলেই তো চলতো ৩ধু সংখ্যায় ছোট ছোট মসজিদ আর কারুকার্যের ছড়াছড়ি বা বাড়াবাড়ির কোন সঠিক উত্তর পাওয়া यায়নি। অনুর্রপভাবে মন্দিরও এই পচ্চিমবজ্গ একন্থানে দু-চারটা নয় এমনকি আমাদের বর্ধমান শহরের পাশে ছোট ছোট গায়ে গায়ে লাগানো ১০৮টি মন্দির आমর্যা দেখেছি। মন্দিরের ক্ষেত্রে স্থান সংকুলানের তো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ มন্দিরের ভেতরে পুরোহিত বা ব্রাক্মণ ছাড়া জনসাধারণের প্রবেশাধিকার পৃর্বেও ছিল না আর এখনও নেই, পরে কী হবে বলা যায় না।

বেনারসের শানসকর্তা আওরঙজেরকে গোপনে একটা পত্র পাঠিয়েছিনেনতাতে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল, বেনারস একটা হিন্দুদের ধর্মীয় ঘাঁটি, উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী প্রত্যেকে মনে করে, সমন্ত উন্নতির কুজ্ঞী ঐ মন্দিরেই দেবতার হাত্তে আছে আর মন্দিরের নিত্য নতুন निর্মাণ ব্যবস্থা বিদ্যামান এবং বহ্ অর্থব্যর়ে তাঢ়ত কারুকার্য করা চলতেছে যেন শেষ নেই, আর এক মন্দির অপর মন্দিরের সহ্গে পাল্লা দিয়ে জিততে চায়। যদি এখানে এই মন্দিরের পুরোহিত বা ব্রাপ্মণদের ওপর কিছ্র শক্তি প্রয়োগ কর্গা হয় जা ঠিক হবে কি না? তবে এখানে কেউ কেউ মনে করেন, ব্রার্ষণদের উপাসনাভিত্তি শিথিল করতে পারলে লোকে আমাদের ইসলাম ধর্মের দিকে আকর্ষিত হতে পারে...।"

তার উত্তরে আওরঙজেব যে পত্র দিয়েছিলেন তা উজ্লেখযোগ্য এবং প্রণিধানযোগ্য। "... প্রজাদের উপকার সাধন এবং নিম্থ সকল সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন আমাদের দৃঢ় উদ্দেশ্য সে জন্য আমাদের পবিত্র আইন অনুসারে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, পুরাতন মন্দিরখুলো বিনষ্ট করা হবে না কিন্তু নতুন কিছू সৃষ্টি করাও চলবে না। কোন লোক অন্যায়ভাবে ব্রাহ্মণ অथবা তাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অথবা ডাদের ওপর কোন হামলা করতে পারবে না। তারা যেন পৃর্বের ন্যায় স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত থাকতে পারে অথবা আমাদের আল্মাহ প্রদত্ত সা্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য সুস্থ মনে প্রার্থনা করতে পারে।"
(জেএএসবি এবং ‘ওয়াকারে আলমগীর’ গ্র্থ দ্রষ্টব্য)
আওব্রঙ্গেব সিংহাসন আরোহনের পূর্বে ধর্ম ‘্ণংসী মিথ্যা 'দীন-ইলাহী’ ষর্ম<ে निষিক্র করেন ফলে यারা গোড়া মুসলমানবিদ্বেষী शিন্দু তাঁরাও দুঃষিত হলেন। তারা বেশ বুবতে পারলেন আকবর জাহাগীর যে পথের্র পথিক ছিলেন ইনি সে পথের পथিক নন। তাই তারা চেষ্ঠা করেছিলেন আওর্রঙ্েবের পরিবর্তের দারা শিকোকে আকবরের পথে পরিচালিত করার। কিন্দু তাদের সেই সিদ্ধান্ত সার্থক হয়নি।

যা Єহাক, এভাবে সয্রাট আলমগীরকে জিজিয়া করের পুনঃপ্রবর্তনকারী গোঁড়া হিন্দুবিদ্বেবী মুসলমান বলে চিত্রিত করে যারা ইতিহাসের পাতাকে কলঙ্কিত করেছেন, ইতিহাস তাঁদের ফমা করবে না। প্রকৃত ও গৌরবমপ্তিত

উপকার একে বুকে ধরেই পে চিরকাল ছूট্টেিল আজও বেমনি ছ్ঁটে যাবে চলমান গতি সযুদ্রের দিকে জ্রপেক্ষপ না কর্রেই জার এরই নাম ইতিহাস।
(৬) ‘চাঁর অযোগ্যতাই মুঘन সাম্রাজ্যের পতন্নে কারণ’ বলে বে অভ্রোোেি বা অপবাদটি নিরপররাধ আওরপজেবের কক্ধে জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার অসাড়ত পৃর্বাহ্ছেই প্রমাণিত হয়েছে বে, আওর্জজেব অব্যোগ্য जো ছিলেনই না বরং তাঁর যোগ্যতাই দ্রুত পতনোনুথ মুঘল সায়াজ্যকে ফ্পংসের হাত হতে রক্ষা করেছে। অতএব মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কার্রণ आওরभজেবের অयোগ্যত নয় বরং কারণ অন্যবিখ। নিচের आলোচ্নায় তা পর্রিষ্কার হয়ে উঠবে।

স্রাট আওর্জেবকে মুঘল সায্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী করে আধুনিক
 ঐতিহাসিকগণ তাঁকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী করেন না। बরং
 পাওয়া यায়। নিম্নোক্ত তথ্যতলো আওর্রজেব নির্দেষ প্রমাণ করে। अমিত্যয় পূর্ববর্তী স্রাট্দের আমলে সৈन্যবাহিনীর ডেত্র দুর্নীতি ও বিলাসিত প্রंকট হয়ে উঠ্যেছিল। মহামতি বলে অভিহিত স্রাট আকবর ছিলেন নারী লোলুপ, জাহাগী ছিলেন ব্যভিচার্রী মদ্যপ সম্রাট, শাহাজাহান ছিলেন আড়ষ্বর প্রিয়। অবাঙ্ছিত হেরেমের ব্যয় বহন, মদ্যপান ও শাহজাহানের আাড়ন্নর থ্রিয়তার ফসলে জলের মত অর্থ ব্যয়িত হয়। সশ্পদ̆র ও অর্থের অপবাবহার এ দুষ্ঠ ব্যাধি সম্রাটের হেরেম পেরিয়ে आমির ওমরাহ ঢथা সৈन্যবাহিনীর মধ্যে সংক্রমিত হল। ইউরোপীয় পর্যটকগণ লিথেছেন-মুঘল সৈন্য শিবিরখ্লো ছিন এক একটা বিলাসী শহর।
 आর মুঘল সাম্রাজ্যকক দूर्বল করে তোলে। সঝ্রাট आওরজজেব কোরআান-হাদীসমাফিক সাআ্রাজ্যের জন্য ব্যয় নীজ্গিহণ কর্রেন। এর ফলে পূর্ববর্তী স্মাটদের শূन্য রাজকোব পৃর্ণ হল্েে মূघল সাম্রাজ্য শক্তিশালী হয়।
(উইলিয়াম হকিন্স, স্যার টমাস রোর ভ্রমণ কাহিনী দ্রঃ)
অनूদারনীতি সম্রাট আকবর উদারনীতি প্রহণ করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রিয়মাত্র হতে চাইলেন। এমনকি সকন ধর্মের সারমর্ম নিয়ে নডুন ४র্ম প্রবর্তন করবেন ‘দীন-ইলাহী’। যুবরাজ দারাও আকবরের পদাক্ক অনুকরণ করে দরবারের রাজপুর্র রাজ্ ও বিভিন্ন গোঠী অধিপতিপণের সাহাय্য ও সমর্থনপুষ্ট হওয়ার জন্য লিখলেন। মুজমूয়াল बাহরাই’। याর অর্ধ 'সাগরুয়ের মিলন' সয্রাট आকবর ও যুবরাজ দারার উদারনীতি নিছক শঠ রাজনৈনিক উদ্দেশ্যু্রণোদিত। ধর্মে এ উদারনীতি বিশান মুঘল সায়াজ্যকে পতন্নের মুথে ঠেলে দেয়। সমাট আকবর ও যুবরাজ দারার উর্বর মঠ্তিচ্পে স্থান পেল বে, সকল

षর্মে কিছ্র সার থাকে এবং বাকি সবকিছू অসাড় বగ్లু। এভাবে এ উদারনীতির প্ৰারা হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম থেকে বিভিন্ন সশ্প্রদায়কে সরিয়ে আনার প্রঢেট্টা চনে। তাই প্রাক আওরপজেব যুগে ব্যভিচার, মদ্যপান, উৎকোচ গ্রহণ সাম্প্রদায়িকতা প্রডৃতি দুষ্ঠ ব্যাধি সয়াট-ওমরাহ দরবার থেকে ুক্রু করে প্রজাবৃন্দ পর্যত্ত সকলের মধ্যে সং্র্রমিত হয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করে।

স্রাট आওর্রক্জেব নিজে একজন বড় আলেম এবং ধর্মে আস্থাশীন হিলেন। দররবারে আমির-ওমরাহ ও গোষ্ঠীপতিদের মদ্যপান, ব্যভিচার, অমিত্যায় প্রভৃতি পরিহারের জন্য ধর্মীয় বিধি চালু করেন।

আওরক্জেবের কট্টর সকালোচকগণও গ্বীকার করেন বে, আওরগজেব নিষ্ঠাবান মুসनমান, নিরনস কर्झी, अভিজ্s কৃটনীতিবিদ এবং কমতাশানী শাসক ছিলেন। ঢাঁর ব্যক্তিপত চর্নির্র ছিল নিক্কলুষ। জীবনের লেষ দিন পর্যন্ত তিনি কঠোরভাবে ইসলামের অনুশাসন পালন করেছিলেন। ঐতিহাসিক মূল্যসস্ধলিত एতোয়া-ই-আলমগীরী তাঁর পৃষ্ঠপপাষকতায় রচিত় হয়েছিন। একজন নিষ্ঠাবান
 ঐতিহসিকদের বর্ণিত আওরপজেবের 'অনুদারনীতি' মুঘল সাম্রাজ্যের পতন্নে জन্য দায়ী নয়। কারণ ऊাঁর সময়ে ধার্মিক চর্রির্রবান হয়ে জাতিক্ক শক্刀িশালী করে ছুলেছিল।

ইউরোপীয় আগমন-ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন্নে মূল কারণ ইউরোপীয় জাতির আগমন। ভারতে ইঃরেজ তথা ইউরোপীয় জাতির জাগমনের বীজবপন করে গেছেন। আকবর আর জাহাশীর সেই বীজের চারাখেোকে শক্তিশাनী করতে ঢাঁর यथার্থ ভূমিকা নিয়েছেন আর আওরभজেব চারা๒লোক্ক নির্মূন করতে যथাযো্য নেট্টা করে গেছেন। যদি এ কথাটক প্রমাণ হয় তাহনে आকবর<ে ভার্তবাসী ক্ষমা করে মহামতি বলে মেনে নেবেন কিনা তা পাঠকব্ব্দ্রের দায়িজ্gে আর আওরকজেবের ভৃমিকা সতিইই यদি ফুটে ওঠে তাহলে जার দিকে চিন্ঠাশীল নব্য ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষিত হৃয়া শ্বাভাবিক।

তাই কয়েকটি দুষ্ত্রাপ্য অ্রহ হতে মূन্যবান তথ্য পরিবেশন করহছি। ইসলামী বিধান মত্তে অমুসনমান নারীকে ग্তীী্রপপে গ্রহণ করতে হলে প্রথমেই তাকে ধর্মাত্তরিত করততে হবে এবং এটা খুব স্বভাবিক। ঢাই त্রীকে সহধর্মিণী বলা इয়। কিন্ুু সহধমর্মিণী यদি অন্য ধর্মিনী হয় ঢাহলে ঢাকে সহধর্মিণী না বলে পরৰর্ধিণী বলতে বাধ্য হতে হয়। কিন্ूু সারা ভারতে নয়, পৃথিবীর প্রথম র্রাজা প্রথম
 जनাদ্শ স্থাপন কর্রেন। श्रिি্টান মহিলা বিবাহ করা এবং তাকে তার ধর্ম পালন এবং প্রচার ও প্রসারে সহযোগিত করার পুর্ণ অধিকার প্রদর্শন আকববরের জীবনের এক ऊরुতূপূর্ণ অধ্যায়। এটা উদারতা না বর্বরতা जा প্রত্যেক অতিহসিক ও ইতিহাস অনুরাগীব চিত্তার বিষয়।

এ বিবাহকে কেন্দ্র কর্লেই ইংরেজ ভারতে রাজ্য বিক্তার্রের পথ সুগম কর্রে। রাজ দরবারে মদ্যপানের আমমণ্তণ ইংরেজ রাজনীতিবিদগণ প্রায়ই পেতেন। মুঘল
 জাহাগীী স্যার টমাস রো ও তাঁর মূল পুর্রোহিত অब্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাণ্ত চতুর, কৃটনীতিবিদ র্রেতর্রে-ই-কেবীকে অতি মাত্রায় প্রশ্রয়দান করে এ সায্রাজ্যের্র পতন ত্র্রান্নিত কর্রেন। আকবরের সময় ইংর্রজরা নিজ্েেদের সুরাট বন্দর্রে প্রতিষ্ঠিত কররে। তিন বছর ক্রমাগত মুঘল দর্রবারে তদবির করে স্যার টমাস র্রো জাহাभীরের নিকট হতে তাঁর সকল দাবি দাওয়া মঞ্জর করে নিতে সw্ম হয়। ইংর্রেরা অবশ্য কাজ ӊছানোর তাপিদ্দ মদ থেতেন কিত্ুু তিনি ও তাঁর পুত্রগণ

 জাহাগীর ইংরেজ শক্তির ওপর ভীত হয়ে পড়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, ইংরেজরা সুন্দ্রী রমণী দিয়ে মুখ্木 করে দিয়েছিছেন বা পরাা্তু করে দিয়েছিছেন তার ঢেতনাকে। সে যাইহোক তারা ধীরে ধীরে ত্রিন্টান ধর্ম্রে প্রতি সশ্রক্র আনুগত্য প্রকাশ করেরে চললেন এবং দেলের ডেতরে ইউরোপীয় घাটি তৈর্রি কর্তে ঢাদের অনুมতি ও সাহাय্য দিলেন। তার ফলন্ব্রপ আওর্জেবের মৃহ্যু পর থেকে উদীয়মান ইউরোপীয় শক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষডাবে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন घটায়। সুতরাং মুঘল সাম্রাজ্যের পতন তथা ভারতের স্বাধীনতা সুর্य অস্তমিত হওয়ার জন্য দায়ী आওরক্জেব নয়, দায়ী মহামতি आকবর 3 জাহা্গীর। (এনসাইক্রোপিডিয়া দ্রঃ)

এছাড়া ভারতের বিশালতাও তার পতন্নে আর এক কারূণ। তখনকার যুণে তার বেতার বা টেলিভিশনের কোন আড়ষ্বর ছিল না। ফলে এক স্ছান হতে অন্য স্যান্নর যোগাভোগ রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ সময়ের প্রয়োজন হতো। তাই বিশাল


 যেভারে অসীম সাহসিকতা ও বীরড্রের সাথে এক এক করে বিদ্রোহের অনন
 পर্বতথ্রমাণ অপকীর্তির প্রতাবে টनায়মান মুঘन সাম্রাজ্যের দूर्বন তিख্তি অক অनिবার্य প্রাকৃতিক কারণেই ধসে পড়েছিল। নিরপরাধ ও নিক্রপপায় আলমগীর এর্ জना দाযীी नन।

সर्বশেষ্ দুজন প্রসিক্ধ ও থ্যাতনামা ঐতিহাসিকের দूচি মূল্যবান উদ্ধৃচি (याতে মুঘन ও সায্রাজ্যের পতনের কারণ পরিষারক্ণপে ফুটে উঠ্ঠেছে) দিয়েই ৭ প্রসকের बবনিকা টানছি।

ঐত্ছিসিিক প্রিপল কেনোি তাঁর "History of Mughals" পুস্তকে निъ্খছন, "The weakness of Akbar's empire was really military stoping the influx fresh blood from beyond the north western hills and acting on the principle of India for the Indians, he was the indirected that when the impire built by him was challenged by a hostile power, if turned out to be in capable of protecting itself," অর্থাৎ আকবরেরে গঠিত সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ঢাঁর সামরিকনীতির মধ্ধেই निহিত। তিनि উত্তু-পচিম পার্বত্য অঞ্চেলের ওপার হতে সত্তে সকন স্বজাতীয় সৈনা আমদানি বক্ধ করে এবং ‘ডারুত ভারতীয়ূদের জন্য’ নীতির অনুসরণ করে তাঁর সায়াজ্যের (অর্থাৎ মুঘল সাম্রাজ্যের) পতনের জন্য পরোক্ষডবে দায়ী হয়েছেন। তাঁর গঠিত সাম্রাজা
 করার শंক্তি ছিন नা।"

লাহোরের বিথ্যাত ঐতিহাসিক আবদুল্লাহ আনোয়ার বেগ এমএ এলএনবি ঢাঁর Since our ball" পুস্তুকে निचেছ్ছে, "आu্যপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকামী তেজন্ধী সাহসী শক্তিশাनী মুসলিম বীরগণ সমন্ত উত্তর ভারত অধিকার করে এশিয়ার স্ৰৎপিভ আফগানিস্তানকক নিজেদের নিরাপদ সৈন্য সং্্রহের ক্ষেত্র করেছিলেন। তাঁদদ সংহত্ ও সহযোগিতার কারণণ তারা সর্বতই সাফन্য নাভ
 সময় (১৭०৭) পर्यত্ত মুসनिমগণ ছিলেন প্রধানত মহা তেজন্বী, মহা সাহসী, মহা শক্তিশালী, মহা কर्মী, আঘ্যপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকামী যুগ নায়ক, যুগ শাসক, মহা বীরের জাতি। তার পরবর্তী হচ্হ যুসলিমের জাতীয় চরিত্রের অধঃপতনের যুগ, মুসলিম জাতির পতনের যুগ। এমনকি এর পৃর্বেই ভবিষ্যৎ অমঞ্গলের দুর্নক্ষণসমৃহ প্রকাশিত হর্যেছিল। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ প্র্র দারা শিকোহ সম্রাট হলে খুব সষ্ষ্ব অতি সত্বই অবস্থান্তর বা পতন ঘটত। মূঘन সায্যাজ্যের এ পত্ন श্ছিত রাখত্ত কৃতকার্य হয়েছিলেন ইসলামীয় তূনীর্রের লেষ তীর आলামগীর বা आ७রক্গেব। দারা ছিলেন আকবর্রে মত বিজাতীয় ভাবাপন্ন। বলা বাহুল্য, आকবরই (মুघল সাম্রাজ্যের) পত্নের বীজ বপन কর্রেন। ইসলাম অनুরাগী มুহিউদ্দিन জাनমগীর, आওর্জজেব বিজাতীয় প্রভাব ও দूর্নীতিসমূহ হতে সায্রাজ্যকে সংক্কার ও সংণোধন করার জন্য্ প্রাণপণ চেষ্ঠা করেছিলেন। এ জন্য তিনি কারఆ সন্তোষ বা অসন্তোম কিছू মাত্র গ্রাঘ করেনनि। তাঁর ঢেষো অনেকটা ফनবতী হর্যেছিল বলেই ভারত্তে ইলাম এবং জাতি হিসেবে মুসলমান এখনও টিকে आছ্ বা বেঁচ आছে। आওরুজেবের মৃত্যুর পর এর্পপ অসাধারণ

শক্তিশালী আদর্শ চরিত্র কোন ব্যক্তি আর দিল্মির সিংহাসরে আরোহণ করেননি। এটাই ভারতস্থিত তৈম্মুর বংশীয় সাদ্রাজ্যের ধ্বংসের প্রকৃত কারণ-(যশোরের চিত্তাশীল লেখক শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ম প্রণীত আলমগীর দ্রষ্টব্য।)

অতএব এত দীর্ঘ আলোচনার পর একথা ভুললে চলবে না যে, আধুনিক সহজनভ্য ইতিহাসে যা আছে তাই-ই অমৃতের বারিধারা বর্ষণ নয়। প্রকৃত্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভক্গিতে এবং যুক্তি বা সত্যের মাপকাঠিতে যা গ্গহণযোগ্য তা অবশ্যই ম্মরীীয় ও বরণীয়। বাকি অংশ পরিত্যাজ্য বা পরিহার্য।


## ‘मীनि-ইলাহী’ ఆ खাকবর্রে বিদাশ্রপর্ব

বিশ্বের ইতিহাসে মোড়শ শতা্ধীত ষর্মে आন্দোলন ও आাোড়ন ওর্চ হয়েছিন। ভারত্বর্ষ কবীর নানক শ্রী రৈতना প্রমूখ মश পুরুষ্ষণণ নানা ধর্ষমত সৃষ্টি করে নানা সম্প্রদায় সৃষ্টি করনেন। অক্তি ও মাহদী আদ্দোলন জনসাধারণণর মনকে আচ্ম্ন করে ফেনেছিন। প্রতি হাজার বছরের শেষ ভাগে ধর্মভোলা মানুষকে উদ্ধারের জন্য একজন ‘মসীহ’ পৃথিবীতে आবির্ভূত হবেন, এ ছিন মাহদীপন্থীদের বিশ্ধাস। আফগানিস্তানেও অনুক্রপ ‘রাসনী’ আন্দোনন তক্ হ্য। তাদের ধ্যান ও ধারণাও অনুন্রপ ছিন।

১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের শাহ অাত্তায়ীর দ্মারা নিহত হন। পারস্যে বা
 পারস্যে নতুন শাহ সিংহাসন্ন বসেই চিত্তা করে দেখলেন, এ ক্ৎসিত নোংরা দলটি অদূর ভবিষ্যত্ত সুদ্দর স্বচ্চ ইসলাম ধর্ম্রর কলক্কের কারণ হতে পারে। তাই ঐ মোলহেদ দলকে নিষিদ্ধ কর্রেন এবং ওঢের বন্দি করার आাদে দিলেন। কা্পিয়ান সাগরের উপকৃলে তাদের প্রধান ঘাঁি ছিল। ब घ゙াি পার্যে্যের শাহ আাক্রমণ করনেে তারা দলে দলে ভারতে আা্রয় গ্রহণ করে। স্রাট আকবরের সজে আ দল নেতারা দেখা করে নিজেদের মত ও পথথর কথা বনত্ত গিত্যে বনে, আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি প্রত্যেক যুগে যুগে নবী আসেন। কিুু হযরত মুহাম্দের (সা.) পর অার কোন নবী আসবেন না বটে কিন্ুু ইমাম মাহদীর आগমনের কথা কিতাবে আহু। তাছাড়। প্রতি হাজার বছর অন্ত্র একজন গোজাদ্দদ বা সর্বজনীন ধর্ম বিশারদ आবির্ভূত হন। এখন আরবী হিজরি সালের সেই হাজার বছর পৃরণণের যুগ। আমরা জানত্ত পেরেছি এ যুগসক্कিক্ণণ আপনিই সেই ইমাম মাহদী এবং ধর্মর্রচারক। অতএব আপনি এগিয়ে আসুন। পালন করুন আপনার পবিত্র দায়িত্ব। সয্রাট আকবর এ রকমই একটা সুশ্যেগের অপেদ্মায় নয়, প্রতীক্ষায় ছিনেন। সয্রাজ্যবাদী আকবর তাঁর রাজনীতির ভান অস ફিসেবে এবং ধর্ম জগতে অমর হওয়ার বাসনায় ঐ দলের নেতাদের নিজের উপদেষ্ঠা হিলেবে গ্রণ কররেন। (হিক্ট্রী অব ন্যাশন্যানিজ্ম দ্রৃষ্য)।

ভারতে তিনি এক অখও সায্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতত চেয়েছিলেন। ভারতত
 করেছিলেন। হিন্দুদের বক্ধুত্ণ লাভের জন্য তিনি তীর্থ কর ও জিজিয়া কর ম ওকুফ করর়ছিলেন এবং ঠিক একই কারণণ তিনি বহু রাজপুত রমনীকক বিয়ে করেছিলেন। ঢার হিন্দু স্তীীণ হিন্দু রীতিনীতি ও অন্থুষ্ঠানের প্রচনন করেছিলেন ऊার হেরেমে। এসব রীতিনীতি নারীবিলাসী স্মাট আকববররর জীবনে সদদূর প্রাবিত হর্যেছিন।
 आকবরের সান্নিধ্য লাভের ফলে आকবরের ধর্ম জীবন বিশেষভাবে প্রতাবিত হয়।
 এবাদত্খানা নির্মাণ কর্রতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। আকবর বিভ্নিন্ন ধর্মবলকী＇ প্রতিতদের তাঁর ইবাদত্খানায় আমד্তণ করতে লাগলেন। ১৫৮০ খৃ户্টাব্দে आকুয়াভ্ভি এবং মনসারেটর জেসুইট মিশনকে（থৃ而ন মিশন）আকবর তাঁর সভায় সাদরে গ্রণ করলেন। তিনি জোরোস্ট্রিয় ও ন্ৈৈন ধর্ম্রে পণিতদের সভায় স্शান দিত্রেছিনেন। হিন্দূ পध্তিগণ তো সতায় ছিলেনই।

ধর্মবিষয়ক পরামর্শদাতা ছিলেন আবুল ফজলের পিতা লেখ মুবারক। তিনি সর্ববিষয়ে आকবরের মনোরs্রেনের উপায় উড্छাবন করতেন এবং আকবর তাঁকক খুব সমীহ করত্তে। শেখ মুবারক নানা যুক্তিতর্ক্কর অবতারণা করে আাকবরকে প্রমাণ দিলেন ভে উলামা ইসनাশ্রে ডুন বাযাখ্যা করেন। অপরাপর ষর্নের মধ্যেও কিছু ভুন বোঝাবুঝি আছে। যার ফলে বিদ্দেষ জার একঘেয়ে পৌাড়ামি এবং সশ্প্রদায়গত আক্রমণের ডাব দেখা যায়।

নিরক্ষর প্রায় সয়াট আকবরের ধর্মপ্রবণত নতুন থাত্ বইতে চাইল। সাম্রা্্য লিन্মু，হিন্দু নাযীী লোলুপ，উচ্চাভিনাষী স্মাট আকবরের পৃর্ব বর্ণিত পার্সী
 পরামর্শ দিনেন যে，যেহেতু তিনি রাধ্ট্রের সর্বময় কর্ত，সেহেতু তিনি ধর্মন্নতাও হতে পারেন। ধর্ম ৩র্ক হওয়ার এ পরামর্শ আকবরের মনকে খুব প্রভাবিত করন।

 দেহে হিন্দু সন্ন্যাসী বেশে দরবারে উপস্থিত হতে লাগলেন। দররারেরে হিন্দু পতিতগণ ও সভাসদগণ＇সঠে সঠ্যাং＇নীতি গ্রহণ করনেন। তার্রা সম্রাটকে
 ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রাত্ত পর্যד্ত মুখরিত করে তুনলেন। সম্রাটের কৃত্রিম অনুগত্য প্রকাশ করতে লাগলেন। চతী，মাধবাচার্य ১৫৭৭ शৃ户্টার্দে রচনা করলেন＂বक्ञাষা ও সাহিত＂ঢারই ৩৭২ পৃঃ জাছ্－
＂হেতা এক দেশ ডাছে নাম পঞ্চ গৌড়।
সেখানে রাজত্ করেন বাদশাহ আকবরn
অর্জ্জূেরর অবতার তিনি মহামতি।
বীরত্ত তুলना शীन জানে বৃহ্প্পতি৷
त্রত। यू．গে রাম হেন অতি সযতন্ন।
এই কলিযুগগ ভূপ পালে প্রজাগণণা＂

হিন্দূ পণ্তিতদের এ ধরনের চাটকারিতা আকবরেরে ভাবান্তরের্র অন্যত্ম কারণ। आর সেই যুগে কিছু স্বার্থাত্বষী মৌলবী নিজ্রেদের ম<্ব্য বিবাদ ও মতভেদও তাঁর ইসলাম ধর্মরর ওপর অবহেলার ছোটখাটো কারণ। একদিন দরবারে আকবরের পাশে কে রেশি নিকটবর্তী হয়ে বসবেন তাই নিয়ে বিবাদ হয়, তাড্ত আকবরের ভাবান্তর হয়। আকবরের উৎসাহ ও পরামর্শদাতারা তাঁকে বিশেষভাবে নতুন ধর্ম সৃষ্টিতে উৎসাহিত করলেজ তেমন কেউ পরবর্তীকালে নতুন ধ্ম গ্রহণ করেনি। তবে ইসলাম ষর্মের সর্বনাশ সাধন যাদের উদ্দেশ্য ছিল তারা কেবলমাত্র ঐ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কৃত্রিম আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। সময়মতো তার অনেক প্রমাণ দেয়া হবে।

ধর্মগুু হুয়ার পথে আকবর ক্রমান্যে়ে এগিয়ে চললেন। ১৫৭৯ サৃট্টাক্দে ফত্পের সিক্রীর প্রধান মসজ্রিদে আকবর তাঁর স্পেশাল দালাল দলকে উলামা সাজ্জিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। পরে নিজে মসজ্রিদের গেটে আড়ম্বরের সাথে উপস্থিত হন। তার পৃর্বে ঐ মসজিদকে জমকালো করে সাজানো হয়েছিল। এবার ঘখনই আকবর উপস্থিত হ্লেন অমনি সেই নকল উলামা আর বহুর্রপী সভাসদগণ নামায ত্যাগ করে অত্যন্ত সম্মানের সর্গে তাঁকে মসজিদের ভেতরে নিয়ে এসে মিম্বরে বসালেন।

হযরত মুহাশ্মদ (সা.)-এর সময় থেকে প্রতি ওক্রবার জুমার নামাযের পূর্বে যে আরবী খোত্বা হতো তা বাতিল করে আকবরের তণগানপৃর্ণ কবিতা পাঠ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর সেই কবিতার রচয়িতা ছিলেন ‘ফৈজী’। সেটি আকবর নিজে পাঠ করে শোনাবেন বিরাট জনতাকে আর সকলে সমস্বরে আল্মাए্ আকবর বনে শাবাশ দেবেন এবং সেই সঙ্গে আকবর এই নতুন ‘দীনি-ইলাহী’ ধর্মে দীক্ষিত হতত আদেশ দেবেন।

আকবর ফৈজ্জীর লেখা নিজ তুগান সম্বলিত কবিতা হাতে নিয়ে দগ্গয়মান হলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকীয় সংবাদ এই যে, মাত্র ছয় লাইন কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে আকবর চোvে যেন কুয়াশাচ্ফন্ন অক্ধকার দেখতত লাগলেন। তবু মনকে চাঙ্গা করে আবার আবৃত্তি করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি যেন নিজ কাত্ন ওনতে পাচ্ছিলেন বুকের স্পন্দন। হৃদকম্পনের কারণে তাঁর একটি হাত বুকে বুলাতে লাগলেন। একটার পর একটা উপসর্গ দেখা দিতত লাগল। প্রথমে চোখ বিদ্রোহ করন, তারপর কণ্ঠস্বর বিদ্রোহী হয়ে উঠন। শেষে তাঁকে বিম্বরের উদদূ ধাপ থেকে নিচে নেমে আসতত হল। সকলেই হত্বাক। সমস্ত প্রোগ্যাম খত্ম। অবশেবে কোনক্রমে বনলেন, জোর করে নয় ইচ্ছা করলে যে কেউ ৭ই নতুন ধর্ম "দীনি-ইলা⿰ী" গ্রহণ করতে পারে।

এই কবিতায় যা লেখা ছিল তার অনুবাদ-এই বিশ্ব নিয়ন্তা আমার রাজ্যাষিপতি আর আমায় দেয়া হয়েছে সমত্ত জ্ঞান, শক্তি আর সাহসের সবটুকু। অসন সত্য, তথ্য ও প্রেম আমার বক্ষে সঞ্চিত। তিনিই আমার পরিচালক, আমার সব তাঁরই ইঙ্গিতে। কোন ভাষা এমন নেই যে তারর जুণগান করি। আল্দাহ্ আকবর সেই মহান আল্লাহ।"

তই এক ইংরেজ ঐতিহাসিক আকবরের ছৃৎকম্প আর মিম্ধর থেকে নিচে অবতরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখখছেন, "কিন্তু এই ঘটনায় সে ভাবাবেপের সঞ্চার হন, जা यে দৃण़চ্তিত্রে প্রব শর্রুর মোকাবিলায় কথনও. বিচলিত হয়नি, जাকে অভিভৃত করে ছিন। बে হুদয় সকল বিপদৌ শাস্ত थাকত এখন তা দ্রতত স্পক্দিত হতে লাগল। শ্যে কঠ্ঠস্বর যুদ্ধের তুমুন হয়িনাদ ছাপিয়্যেও উর্ধ্রে শ্রুত रতে এক্ণে বালিকার কণ্ঠের ন্যায়ই ত ভেঙ্ পড়ন। প্রথম ত্ন ছত্রের উচ্চারণ সমা্ু করার পৃর্বেই এ সম্মাট নকন নবীকে সেই উচ্চ হতে নামিয়ে আসতে হन।" (টার্কস ইন ইভিয়া পৃঃ ৬৯ দ্রঃ)

হযরত মুহাম্মদের (সা.) সময় হতে মুসলমানদের বিচার-আচার কুরঅান ও হাদীলের ছায়াবলষ্বনে কাজী বা মুযত্তিণ দারাই হয়ে আসছিল। অজও আমাদের মুসলমানদের বিষয়ে ভারতীয় কোন সংথিধানের সক্গে মুসনমানদ্দের বাধ্য করা इয় না। ব্যেন ফার্রাজ আইন, তালাক আইন প্রত্তি। মুসনমানদের বিখ্যাত আইন গ্্থ হেদোয়া বা আজ সারা পৃথিবীতে নানা ভাষায় অনুবাদ বা তর্জমা কর্যা হচ্ছে এবং প্রত্যেক রাঁ্ট্র তার পূর্ণ, অর্ধ্ধক অথবা आংংিক গৃহীত হয়েছে। বিশেষ করে ইউরেোপ ব্যাপকভাবে হ্দোয়া থেকে আইন সংকলিত হয়েছে। মৃন আইন বই হেোয়া আর তার দেহ ও প্রাণ কুর্রান ও হাদীস। যাইহোক, आকবর মতিভর্ম বা মত্র্রুম ১৫৮-৭ সালে কাজীর বা মুফতির বিচার ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন। তার পরিবর্তে আকবরের নত্ন আইন ও হিন্দু ধর্ম সংমিশ্রিত আইন পর্রিচালিত হন। এর ফলে স্বভাবত অমুসলমান পাঠক আকবরের প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে পার্রে। কিন্ু আকবর যদি পুরো হিন্দু হত্যে যেতেন जাহলে এ মারা丬্幺ক অভিযোগ থেকে তিনি বাচচে পারতেন। তিনি হিন্দুও হননি আবার মুসলমানও বना কঠিন। আবার দেখা यাচ্মে তিনি ভেতরে ভেতরে মুসলমান হয়ে ত্ওবা করে অনুতাপ ও অনুশোচনা কর্রে নিজের জীবনে সহস্র সহম্র ধিক্কার দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাহলে তিনি হিন্দू এবং মুসনমান উডয় জাত্রি সক্গে সমানভাবে বিশ্পাসঘাতকতা করে গেছেন। হিন্দূchর খুশি করতে যত রকম ব্যবস্থা
 মধ্যে কোন আা্তরিকত ছিল না, মৌখিক ছিল সবই। ঢাঁর রাজনৈতিক চালাকি निছক ভधাম এবং উদার্তার অভিনয় ছাড়া আর কিছ్ নয়।

১৫৮৮ খৃঃ রাজ্জা ভগবান দাসের ভাগ্না (দত্তক পুত্র) এবং উত্তরাধিকারী মানসিংহকে Шাঁর নতুন ধর্ম দীক্ষা প্রহণ করতে অনুর্রেiধ অথবা আদেশ করোছিলেন। কিত্তু তিনি যা জবাব দির্যেছিলেন जা চমকপ্রদ। মাनসিংহ বলেহিলেন, "यদি জীবন উৎসর্গ করার সংক্্পই হয় মহামান্য সয়াটের একজ্জন বিশ্বत्ठ অনুসারী जার প্রমাণ आমি যথেষ্ট দিত্যেছি। কিত্ত্, आমি একজন হিন্দূ: সম্রাট आমাকক মুসলমান হতত বলছেন না। आমি তৃতীয় কোন ধর্ম্যর কथা

অবগত নই।" নবরত্নের অন্যতম সদস্য রাজা টোডরমলও আকবরের ধর্ম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ১৫৯০ খ্রিস্টাক্কে হিন্দু অবস্থাতেই পরলোক গমন করেন।

আকবরের একান্ত অনুগত কেবল বীরবল ও অনা ১৭ জন ছাড়া আর কেউ "দীनि-ইলাইী" ধর্মগ্রহণ করতে সম্মত হননি, বীরবলসহ ১৮ জন কেবল উদ্রু রাজপদ ও অর্থ্র লোভে এ নতুন ধর্মপ্রহণ করেছিলেন। অথচ সহায় সম্বলহীন যেকোন ফকির-দরবেশ মৃত্যুর পূর্বে হাজার হাজার মুরিদ (শিষ্য) রেখে যেতে পারেন । এখানেও আকবরের হলো সবচচয়ে লজ্জাকর পরাজয়। আকবরের মৃত্যুর পর আকবর অদৃশ্য হন বটে, কিন্তু তাঁর রোপিত বিষবৃক্ষ ভারত্রে বুকে ইসলামের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর দারুণ আঘাত হানে।

আকবর এবং তাঁর পরবর্তী সময়ে আকবরের ভাবাদর্শে ও জাহাঙীরের প্রযত্নে মুসলমান লেখক দ্বারা এমন কিছ্র বই লেখানো হয়েছিল হিন্দি ভাষায়, যার ভাব ছিল বৈদিক। মুসলমান অথচ সমাজের্র সর্বনাশের জন্য কুরজান, পুরাণ ও রাম রহিমের খিচূড়ি ছাড়া তাকে আর কিছ্র বলা যায় না। যেমন পুস্তকতুলোর নাম ‘মদন শতক’, ‘সামুদ্রিকা’ ইত্যাদি। এ পুস্তকগুলোর সূচনায় লেখকগণ গণণশ, রামচন্দ্র, প্রমুখ দেবতার বন্দনা গেয়েছেন। ‘রামভৃষণ’ নামক পুস্তকের লেখক ইয়াকুব খান তাঁর পুস্তকে রাধাকৃষ্ণ, সরস্বতী ও গৌরীশক্করের অতি কীর্তন এবং এসব দেবদেবীর অত্তি পূজা নিবেদন করে ধর্মীয় উদারতা অথবা খিডূড়ি প্রবণতা প্রদর্শন করেছেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফিরিস্তা লিখেছেন, "তারা মসজ্রিদে প্রবেশ করে সেখানে মূর্তিপূজা করত, বাদ্যयন্ত্রের সাহায্যে দেবদেবীর স্তুতি বন্দনা করত, গান গাইত। এ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে কনফেডারেসী অফ ইন্ডিয়া পুস্তকে।

ডাঃ স্মিথ বলেন, "এই ধর্ম বিশ্বাস ছিল হাস্যকর, আভিজাত্য এবং অসংঘত স্বৈরাচারের স্বাভাবিক ফল।" অন্যত্র তিনি বলেছেন, "এটা আকবরের ভুলের সৃষ্টি, জ্ঞানের নয়।"

আজও ভারতের হিন্দু অনেকে খামের ওপর ৭৪॥ লেটেন। এর অর্থ হচ্ছে অত্যাচারী মুসলমানরা এত হিন্দু ব্রাহ্মণ হত্যা করেছিল, যাদের উপবীতের (পৈতার) ওজন হয়েছিল १৪॥ মণ। কিন্ত্র কথা रচ্চে কে সেই ম সলমান অज্যাচারী ব্যক্তি? হয়ত নাম না জানলে মনে হতে পারে আওরক্েব, হ্মায়ুন, শেরশাহ, বাবর প্রমুখ রাজ্র বাদশাহ কেউ; না হয় নাদির অথবা মুহান্মদ বিন কাসিম। কার ওপর অন্দাজ করে ধরবে পাঠক-পাঠিকা? এখন যদি বলি আকবর তাহরেে অবশ্যই অবিশ্বাস্য হবে। তার উত্তরে আসবে গোঁড়া মুসলমানরা আকবরকে দেখতে পারে না। তাই তার ওপর এত বিদ্বেষ ভাব।

ঢাই বनि＂দুর্গে দুর্গে＂নামক ইতিহাস পুস্তিকার তৃতীয় সংং্করণের প্রথম পাতায নেখক লিখvছেন＂চিতোর গড়ের কথা।＂তারই ক＜্রেক নাইন হবহ তুলে দিচ্দি।＂সাড় চূয়াত্র কথাটা তুনেছ নিষয়？কথাটার ব্যবহার কেন হয়েছিল জান？চিঠি লিখে খামের পেছ্নে সারে মूয়াত্তর নেখা হয়，কেননা যাতে করে খামটা কেউ না খোলে। যদি খোনে তাহলে পাপ্রে ভাগী হবে। গল্মটা ইত্হিাের। আকবর বাদশাহ হকুম দিলেন যুদ্ধে যত লোক মরেছে তাদের পপতাণ্ডো ওজন কররত। তাই করা হন। দেখা গেল ৩জন হশ়়ছে সারে চ্যয়াত্তর মণ। यদি 亿পতার ওজন সারে ম্য়াত্র মণ হয়，তাহলে অনুমান করত কত হাজার নোক মরেছিল যুদ্ধে？গল্পটট অাজ হয়ত ঠিক বিশ্ধাস করুত ইচ্ছে হয় না। তরে ঘটনাটি ঘটেছ্ছিন চিতোরে।＂

তবুఆ তাঁকে মহামতি বনতত হবে যত হতাই কক্রুক，হোক না ব্রাক্ষণ হতা। তুু ঢো আক্বর মুসনমান ধর্মর শর্রুতা করেহিলেন । অতज্রব তাঁকে মহামতি বানালে অন্তত মুসনমান বুদ্ধিজীবীরা আকবরের মত হিন্দূ ভাবাপন্ন হয়ে यাতে ‘উদার’ উপাধি পায় সেই রাস্তা পরিষ্ষার হয়েছে। ইংরেজদের ইনজেকশন সত্তই সাংघাতিক। ঐ ‘দূর্গে দूর্গে’ ইতিহাস পুস্তিকাটির লেখকের নাম হচ্ছে শ্रীবেনু গস্গোধ্যায়।

একটা বিকৃত চরিত্রের পুরুমের চরিত্রে যত প্রকার দোষ থাকা সষ্বব आকবরের ক্ষেত্রে তা পৃর্ণ মাত্রায় অথবা অতিমাব্রায় ছিন। যেমন দাবা খেলায় মানুষ ঘুঁটি ব্যবহার করে，কারো ঘুঁটি কাঠের，কার্রো হাড়̣র，কারো হাতির मাঁততর，কারো রুপ্পার，আবার কারো সোনার ঘুঁঢি। আকবর দাবা খেনত্ন णাঁর घুঁঢि হয়तো সোনার কিংবা মূল্যবান পাथরের হবে বলে সাধারণের ধারণা। কিন্ুু আগেই বনেছি তাঁর চরির্র বিকৃতি মাত্রাতিরিক্ত ছিন। আকবরের দাবা খেলার ঘুঁটি ছিন জড়भদার্ধ নয় জীবন্ত যোড়শী যুবতী সুন্দরী নায়ী। লেই নায়ী নিয়ে হার－জিত হতো আর জিতে নেয়া নারীদদর ব্যবহার করা হতো ব্যভিচারের ইঞ্ধনজূপ।

ভাররত তथা পৃথিবীতে অনেক মৃত মানুষ্বের মৃৃিতি রক্ষার জনা শ্মৃতিস্সৌধ নির্মিত হয়েছে আা্গার তাজমহন，কুহুব মিনার প্রডৃতি। কিন্হ অনেকে তা অর্থ্রে অপচয় অথবা অর্থ্রে শ্রা⿰亻 বনে অভিহিত করেন，আকবর সেখানেও মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন। ‘হির্ণণ মিনার’ তার সাক্ষী। নব্বই ফুট＂ঁদू আর নানারকক্ম কারুকার্य করা দেখার মত $এ$ মিনারের নিচে ఆয়ে আছেন নিচয় কোন বিথ্যাত ব্যক্তি। কিন্ু না；সেটা একটি হাতির সমাধি।（গ্রীগঙপাধ্যায় ‘দুর্গে দুর্গে’ ফর্তেপুর সিক্রীর অধ্যা（্যে পৃঃ ৯৬）।

অকবর তাঁর గ．তরি বহ প্রাসাদের দেয়ালে জীবজন্তুর ছবি অক্কন করেছেন। ইসলাম ধর্মে অপ্রয়োজনীয় জীব জন্তুর ছবি রৈধ নয়। आর যা বৈধ নয় তাকে

বৈষ করা সয্রাট আকবরের বৈশিষ্ট্য। সয্রাট আওরহ্জেবের আমলে অনেক জীবজন্তুর নারীর মূর্তির উলন্গ জ অর্ধোলF ছবির অপসারণ করা হয়। তুর্কী মহলে বংশীধারী মানুষের ছবি শ্রীকৃষ্ণকে মনে করে দেয় এবং অমুসলমান দর্শকগণ আকবরের প্রতি ভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। লর্ড কার্জন দিল্পি, আগ্গা, एতেপুর প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানে অনেক চিত্র পুনরাঙ্কন করেছেন। প্রস্তর নির্মিত উলঙ নারীমূর্তি, ডানাওয়ালা পরী প্রভৃতি যা দেখলে সহজেই মনে হবে রাজা-বাদশারা বোধ হয় সব সময় উলञ্গ উন্মাদনায় মত্ত হয়ে থাকতেন অসরে তা নয়।

শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা "ফতেপুর সিক্রি" অধ্যায় থেকে কতককুলো উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি। "এই হামাম বা স্নানাগারটি आকবর তাঁর তুর্কী বেগমের জন্য নির্মাণ করেন। একটি ছোট বীথিকার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ পথ, তপ্ত ও শীতল জলের ফোয়ারার ব্যবস্থা ছিল এখানে। আকবরের পাঁচ মহলের বর্ণনায় নেখক বলেছেন, "এই সৌধে তিনি বেগমদের ঈদের চাঁদ দেখার ব্যবস্থা করেছেন। হিন্দু বেগমদের সূর্य প্রণামের ব্যবস্থা করেছেন। পাচ মহলের দক্ষিণ দিকে আকবরের খৃস্টান বেগম মেরিয়ম জামানির মহন। সোনালী রঙে এই সৌধের দেওয়াল চিত্রিত ছিল্ল তাই এটির নাম "সোনহেরা প্রাসাদ"। ফেরদৌসির শাহনামা চিত্র, হিন্দুদের পুরাণ চিত্র, খৃট্ট জীবনীর চিত্র প্রভৃতি প্রাসাদ গাত্রে অলঙ্কিত ছিল।"

আকবরের নিকট বিয়ে ও ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য ছ্নিন नা। তাই কোন কোন পণ্ডিতদের মতে বিকানীর রাজকন্যাকে আকবর বিয়ে করেছিলেন এবং চাঁর সঙ্গে খৃস্টানদের অবাধ মেলামেশা করতে আকবরেরও উৎসাহ ছিল। তাঁর গর্ভে একটি সুন্দর সুস্থ সন্তান হয়েছিল। আকবর তাঁর নতুন নাম রেখেছিলেন ঢাঁর মদ্য পানের সাথী মিঃ দানিয়েলের নাম অনুসারে দানিয়েল।

তিনি লিখেছেন, ‘পঁচিশী কোট’ সুন্দরী সুবেশা তরুণীদের দাঁড় করে ছক কাটা ঘরে পাশা খেলত্ন সম্রাট আকবর।" ইসলাম ধর্ম্ম ভাগ্য গণনা, হাত গণনা প্রভৃতি বিশ্বাস করা মারা⿰্মক অপরাধ। আকবর ইসলামের প্রতি সেখানেও আঘাত হেনেছেন। একজন হিন্দু জ্যোতিষীকে বসিয়ে রাখতেন ডাঁর দরবারের চবুতারায় এবং তিনি যা বলত্ন আকবর তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেনে নিত্তন। यুদ্ধ यাত্রা, প্রমোদ ভ্রমণ, প্রাসাদ নির্মাণ প্রভৃতি কাজ্জে জ্যোতিষীর রায় গৃহীত হতো। কিন্তু তাঁর বহু ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যায় পরিণত হয়েছিল যেমন "দौনি ইলাহী" ধর্ম্রের সারা ভারতে জনপ্রিয়তার কথা। কিন্তু যাঁকে বহুদিন ধরে অক্তি করে এসেছেন তাঁকক ভক্তি করতে ইচ্ছ না হলেও অনেককে খুশি রাখতে মৌনতা পালন ছাড়া উপায় ছিন না।

আকবরের চরিত্রের কলঙ্ক সমুদ্রের সমস্তটুকু ঢাকা দিত়ে কিছু ঐতিহ্হাসিক ঐ刃ুো ভাগ করে প্রত্যুক মুসলমান বাদশাহ, মন্ত্রী, जেনাপতিগণের চরিত্রে কাল্পনিক বণ্টন ব্যবস্থা করে সহজ়েই অনেকেকে ডক্টররট উপাধি নিতে যেন শেত্ত উঠেছেন।
 বাউল-আউল ও মিথ্যা মারফতি ও অসভ ফকির দলনর নোংরামির উৎস आকবররের উৎসাহ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থননইই সৃষ্টি। आওরক্জেব বহু বর্বরতা দূর কর্রেছিলেন। কিন্দू আগাছার চাষ করার প্রয়োজন হয় না, সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, এমনিই গজিয়ে ওঠঠ। তাই আজ এই আধুনিক যুগে মাणা উঁূ করে গজ্রিয়েছে ৫ আগাছ জগল ও বিষাত্ত কন্টক।
 দীর্ঘ ৪৭ বছর রাজত্ করার পর ১৬০৫ থৃন্টাক্দে ৬০ বছুর বয়সে শত শত শ্তীরে বিধবা করে পর্রোক গমন করেন। आকবরের শেষ দশ বছরের ইত্হিাস ভালভাবে পাওয়া যায় না। কারণ তাঁর মৃত্যুর দশ বছর অগে বিখ্যাত ঐতিহাসিক বদায়ুनীর মৃত্য হয়। आার একজন প্রতিভাধর ঐতিহাসিক आবুন ফজল आকবরের মৃত্যুর ১২ বছর পূর্ব্রে নিহত হন। আকবর নিজের মৃত্যুকে স্বাভাবিক মনে করে এবং ঢোখর সামনে ঐতিহাসিক প্রত্যা্ষ করে তিনি বিচলিত হয়ে পড়়ছিলেন। यেমন (ক) আকবর্রের বিরুক্ধে জাহাभীরের বিদ্রোহ। (v) জনৈক হিন্দ̆ আততায়ী

 হাত লোচনীয় পরাজ্য় ও মুত্য। आসলে ক, খ, গ কারণণলো আসল নয়, মূলের শাখা কিংবা প্রশাখা। হিজরীর ৯৯৯ সালে অকবর ভাবলেন, মাত্র আর এক বছর বাকি ১০০० रिজরী সন পুর্ণ হবে। आকবর নহুন নবী বলে খ্যাতি নাভ করতে পারল কই। यिনি প্রতীীা করে আসছিলেন ইমাম মাহদী ও মসহীক্রপ্প নিজকে आज্য প্রকাশ করত্ত? তিনি ১০০০ रिজরী সনে বেশ বুমতে পারলেন তাঁর সমস্ত স্বপ্ন স্বপ্নই নয় বরং জাগরিত অবস্থায় দূঃস্বপ্ন দর্শন। তাই "টার্কস ইন ইডিয়া" গ্রন্থু মিঃ কীসি বনেছেন, "পরবর্তী বছরঢি ছিন ৯৯৯ হিজরী সাল এবং তার পরেই এল ১০০০ रिজরী সাল। এক সহ্র বছর্রের যে আশা ব্যাপকতাবে পোষণ করা হয়েছিলি जার সयধি রচচিত হল ঐ ১০০০ হিজরী সানেই।"

অকবরের মৃত্দে কিত্তু দাহ করা বা নদীর বক্ষে নিক্ষেপ অথবা পচিম দিকে পা রেথেও সমাধি হয়নি, হয়েছিল সাধারণ মূসনমমনদের মতই। কিল্ু বড়ই পরিতাপ ও অবাক হওয়ার কথা যে, অমুসনমননদের জন্য ঢঢার এত কাэ,
 অপবিত্র করে তুলে ফেলে দেয়। হয়তো বিধাতার বিধানের ইপ্পিতেই এই. সব।

# পণ্ণম অধ্যায় আওরঙজেব ও মারাঠা শক্তির উখ্খান শিবাজী 11 

বড় বড় পর্বত শ্রেণী মহারাষ্ট্রের দুদিকে বেষ্টন করে রেখেছে। পশ্চিম ঘাাট পর্বত্মালা উত্তর থেকে দক্ষিণে। আর সাতপুরা ও বিন্ধ পর্বতমালা পূর্ব থেকে পচ্চিমে। দেশটি অতি পর্বতসঙ্কুল তাই মহারাষ্ট্রের প্রাকৃতিক পরিবেশে আত্ম রক্ষা ও আক্রমণের জন্য এক স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দুর্গে পরিণত হয়েছে।

১৫৬৫ খৃস্টাব্দে তালিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগর রাজ্যের এক ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের পরপরই দক্ষিণ ভারতে মুসলমান आধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে মারাঠাগণ বাহমনী ও পরবর্তী আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকুঞ্ণা প্রভৃতি সুলতান্নর অধীনে কাজ করতত। যে কয়টি মারাঠা পরিবার সুলতানদের অধীনে রাজকর্মে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তাঁদের মষ্যে ভোঁসনে পরিবার অন্যত্ম। ভেঁসসলেদের পারিবারিক বৃত্তি কৃষিকর্ম। শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলে প্রথমে নিজাম শাহী সুলতানের অধীনে পরে বিজাপুরের আদিল শাহী সুলতানের অধীনে কাজকর্ম্র নিযুক্ত থেকে বেশ প্রতিপত্তি বাড়িয়েছিলেন। উত্তর ভারতে মোঘন আর দক্ষিণ ভারতে সুলতানদের যুদ্ধ বিগহের সুযোগে তাঁরা সুলতানী ও মোঘন সাম্রাজ্যে দুর্গ দথল ও লুটতরাজ আরম করত। এটাই মারাঠাদের জাठীয় চর্রিত্র। ধর্মখুরু রাম দাসের শিক্ষায় দীক্ষায় উদ্থুদ্ধ শিবাজী মারাঠীদের জাতীয় চরিত্র আরও সুসংগঠিত করেন।

শিবাজী জুনারের কাছে শিবনের পার্বত্য দুর্গ জন্মগ্রহণ করেন। স্বামীর অনাদরের জন্য জিজাবাঈ ও শিঙ শিবাজী দাদাজী কোন্দদেব নামে এক ব্রাকণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মারাঠীদের শৌর্যবীর্যের ঐত্রিহ্য ছিল তাঁর চরিত্রের ভিত্তি। এছাড়া আর কোন শিক্ষা বিশেষ তিনি পাননি।

শিবাজীকে সাধারণ ইতিহ্গসে মনে হয় তিনি আদর্শ বীর, বিরাট যোদ্ধা, সুকৌশলী এবং আওরঙজেবের চরম প্রতিন্দ্ন্দ্বী। আরও বদ্ধমূল ধারণা হয় যেন আওরক্গেব শিবাজীর কাছে বারবার পরাজয়বরণ করে নাজেহান হয়েছিলেন। বनादাহুল্য, শিख্কাল থেকে এ ধারণা মনে ঠাঁই পায় যে, শিবাজী কেবল মারাঠা জাতির গৌরব নন; বরং ভারতে পরিচয় দেয়ার মত রাজা শিবাজী। তাই তিনি জাতীয় বীর। ভারত্ প্রধানতম ফটক বোম্বাই-এ তাই বীর শিবাজীর মৃর্তি বীর বেশ্ে দণ্গায়মান।

কিন্ুু जপর পক্ষ শিবাজীকে সামান্য সৈনিক, দসু, পাহাড়ি ₹দদূর, বিশ্ধাসঘাতক এবং অকৃত্ঞ বলে মনে করেন। নিররপ্রষ পাঠকদের কাছে সমীক্ষার প্রয়োজন। তহলে দুই মরের মধ্যা সমন্য় অথবা ত্তীয় মতের উপর
 দিয়ে যাঁরা অাঁক মহামতি, "আকবর দি গ্গেট", "দিন্ধীশ্শর" ও "জদগীশ্বর" উপাধি দিতে কুঠাবোধ করেनনি তাঁরা নিজ তৃণ চিক বিপরীত পন্থায় आওর্গজেবকক নিন্দা বা তাঁকে খাটো করে প্রকাশ করতে পাররন। মোটকথা আওরজজেবের সন্ে যাদের বিবাদ বিসম্মাদ তারাই হবেন তত বীর তত বাহাদুর। শিবাজ্জীর ক্ষেণ্রেও অনেকের মতে তাই।

আাওরभ্গেবের রাজড্বকালে দাক্ষিণাত্যে এক নতুন জাতির অভুখান হয়। এটাই মারাঠা জাতি। এই মারাঠা জাতি আসলে যাযাবর দস্যু আর দসুবৃত্তিতে চিরদিতের জন্য ইতিহাসে কুথ্যাতই ছিন। রাত্র অধকারে অতর্কিতে আক্রমণ করত নিয়ীহ গামবাসী ও শহর্রাসীর ওপর। তারপর নুচতরাজ ও অগ্নি সংয়োগ করে ধন-দৌনত-অর্থ গহনা নিয়ে চস্পট দিত। आমাদের বাংলাদেলে পক্ত্গীজ মগ দস্যুদhর মত মারাঠা জাতিও কুথ্যাত ছিল। তাদের অত্যাচরের কাহিনী গমীণ লোকগাথায় ইতিহাসের পাতায় মজুত আছে। তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে মানুষ এত আতক্ষগ্ত ছিল বে, কচি বাচাদের কান্না থামাবার জন্য মা "মারাঠা বর্গীয়দ্দর" অত্যাচারের आলেখ্য তুলে ধরতেন। যেমন-
"ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল।
বর্গী এল দেশোl
বুলবুলিতত ধান খেয়েছে।
খাজনা দেব কিসেu
সাত্বাহনদের রাজ্ূকান থেকে মারাঠা জাতির বহু रিষ্ৰ মানুষকে সভ্য ও শিক্ষিত করে যুদ্ধের জন্য সৈন্য বিভাগে নাগানো হতো। হুক্শী সুলতন ও মাঘन বাদশারাও তাদের বিভিন্ন বিভাগে চাকরি দিত্ত কার্পণ্য কর্রেননি। শিবাজীর পিতা শাহজী ভোসলে आহমদ নগর্রের উচ্চ পর্यাশ্যের সামরিক কর্মচারী ছিলেন। ১৬৩৬ খৃঃ মুঘनদhর হাত आহযদনগর্রের পতনের পর তিনি বিজাপুরের সুলতানের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। এथান তিনি প্রভুক্ক সত্ত্ট্ করে কর্ণাটে এক জায়গীর नाড করেন। इঠাৎ উন্नতির অতিশয্যে অনেক সুন্দরীর সইজপ্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁন প্রথমা শ্ত্রী জিজাবাঈকে উপপক্রা করতত থাকেন।
 করেন। ব্রাষ্মণ প্রকৃত শিক্ষিত ছিনেন না। তরে শিবাজীকে এই শিক্ষাই
 অতএব শক্তি সঞ্ষয় করে মুসনমানদ্রে সর্গে যুদ্ধ কর। যুদ্ধে জিতলে নাভ জার মরনেও স্বর্গ। নিরক্ষর ও শিবাজীর বক্ষ ফলকে কোন্দদ্রেবের মন্দ কথা বিষবৃক্ম রোপণের এক বৃহৎ বুনিয়াদ বনা যায়।

শিবাজী বড় হয়ে কোন্দদেরের মন্দ কথা কাজ্ে পরিণত করত্ত নাগলেন। সেই সময় মাওয়ালী নাম্ স্প্পূর্ণ অসভ্য পার্বত্য জাতির সহ্গে শিবাজীর মিল হয়ে যায়। শিবাজী তাদের সংগঠিত করলেন এই আশ্বাস দিয়ে যে, তোমরা আমার্র অ.ধীনে यদি লুঠতরাজে শামিল হও তাহলে প্রত্যেকের অংশে মোটাযুটি বখরা পড়বে। আর ভবিষ্যতে আমরা মুঘল রাজধানী পর্যন্ত নুট করতে পারব। তথन আমাদের সুদিন ও সুনাম দুটিই হাতে এসে যাবে। ঐ মাওয়ালী জাতির কथা এক হ্যা তো হুা আর না তো না। শিবাজী মাওয়ালী জাতিকে নিয়ে একটি সৈन্য বাহিনী গঠন করে বিজাপুর রাজ্যে বারবার হানা দিনেন। বিজাপুরের সুলতান শিবাজীর ওপর ত্রুদ্ধ হয়ে শিবাজীর পিতা শাহজীকে বন্দি করলেন। পিতাকে উদ্ধার করার শক্তি শিবাজীর ছিল না এবং সম্মুখসমরের নীতিও ছিল না মারাঠা জাতির। তাই শিবাজী স্যাট শাহজাহানের অনুনয় বিনয় করে আবেদন রাখলেন। সম্রাট শাহজাহানের মধ্যস্থতায় শাহজী মুক্ত হন।

কিচ্রুদিন চূপচাপ থাকার পর ১৫৫৬ ঋঃ শিবাজী পুনরায় অন্যায়ভাবে এবং বিশ্বাসঘাতকতার সাথ্ জাওয়ানী অধিকার করেন। আওরজজেব তখন বিজাপুরের বিরুদ্কে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। এই অবসরে মুঘল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পপ্চিম ভৃভাগ তিনি আক্রমণ করেন।

সম্রাট সংবাদ পেয়েই সেখানে মুঘল সৈন্য প্রেরণ করে মারাঠা হানাদারদের বিতাড়িত করেন। শিবাজী হত্মান হলেও পুনঃ আক্রমণের সংকল্প তাঁর ছিল। এই সময় ইতিহাসের রুচীশীল অনুরাগীগণের মনে রাখা অবশ্য প্রয়োজন যে, আওরঙজেব পিতার অসুস্থ সংবাদে দিল্মি ফিরে যান। তখন ১৬৫৮ খৃস্টাব্দ। শিবাজ্জী এক পরম সুযোগ মনে করলেন। কারণ সম্রাট আওরঙজেবকে তিনি খুব ভয় করত্ন। দিবালোকে সন্মুখ সমরে যুদ্ধ করার সাহস আদৌ তাঁর ছিল না।

শ্রী ঘোষও তাঁর পুস্তকে ৪৫২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "পিতার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে ঔরপজেব দাক্ষিণ্যতা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন (১৬৫৮) তারপর শিবাজীর মৃত্যুর দুই বছর পরে আবার দাক্ষিণাত্যে ফিরে আসেন।" শিবাজীর মৃত্যু হয় ১৬৮০ খৃস্টাব্দে। অতএব ১৬৫৮ থেকে ১৬৮০ খৃস্টাদ্দ পর্যন্ত এই ২২ বছর আর শিবাজীর মৃত্যুর দু বছর পর মোট ২৪ বছর পরে আবার সম্রাট আওরহজেব দাক্মিণাত্যে আসেন। আওরকজেব শিবাজীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্ৰী হল্েে এই সময়ের মட্য সারা দাক্ষিণাত্য জয় করে নিতে পারতেন। বলাবাহুল্য, শিবাজী সারা জীবন়্ে আওরক্জজেকে দেখতে পেয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। এই সময় ১১ বছর কুমার শাহ আলম, ছয় বছর বাহাদूর キै, চার বছর শায়়স্তা খै, দু বছর জয় সিংহ, এক বছর দিলির থ゙ দাক্ষিণাত্যে সুবাদারি করেন। আওরঙ্জেব দিপ্মি থেকে যা ফরমান পাঠাত্তন তাঁততই ছত্রপতি শিবাজীর দার্রুণ দুর্দশা হয়েছিল। চাঁর সেনাপতিগণ বারবার পরাস্ত করেছেন শিবাজীকে, বারবার বন্দি করেছেন শিবাজীদের এবং সয্রাট আওরঙজেব বারবার কমা করেছেন শিবাজীদের।
 করেছিলেন। সুলতান ক্রদ্ধ হয়ে দশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করলেন। সেনাপতি ছিলেন আফজন খो। তার পরেই ঘটনা প্রবাহ চহুর্থ व্রেণীর পাঠয পুব্তক＂ইতিহাস পর্রিচয়＂$এ$ आడ్।＂শিবাজী দেখনেন，প্রকাশ্য যুক্ধে তিনি
 খ্র সरिচ সাক্ষাৎ কর্রতে চাইনেন। দুই জনে সাক্ষাৎ হল। সাক্ষাতের সময় কোন পক্ষেরই বেশি লোকজন ছিন না। সাক্ষৎকালে উভত্যে যখন উভয়রক আলিগ্ করতেছিলেন সেই সময় তাঁর পোশাকের নিচে নুকায়িত বাঘনখ’

 অনায়াসে পর্রাজ্রিত করলেন।＂

প্রাচীনকাল হতে আজ পর্यत্ত নিয়ম आতে সক্রি কন্রার সময়，কোন চূক্তি করার সयক্ শজ্র প পককে হত্যা করা মানবতাবির্রোধী। কিন্হু শিবাজীর এই রকম বিপ্ধাসঘাতকত ইতিহাসে বিরন। মারাঠা ভক্ত ঐতিহাসিকগণ উল্টো আবার आফজল খাঁকেই দায়ী করেন। বিদ্যাनয়্যের ছাब্রদের কাহ্ ঢুরে ধরা হয়， आফ্জন थ̈ँ आলিঙ্গনের সময় শিবাজীক গলাচিপপে মারার চেট্টা করনে তখন শিবাজী＇বাঘনখ，দিয়ে जার বক্ষ বিদীর্ণ করেন। কিজ্হু यিন সুশিক্ষিত শক্তিশালী দশ হাজার সৈন্যের সেনাপতি তার পক্ষে শিবাজীকে মারবার জন্য যুদ্ধই যথেষ্ট ছিন এবং সেটাই নীরত্পের নামান্ত্র হতো। কিনু তিনি শিবাজীর দूর্বল কাতর কৃণ্ঠের आবেদন মঙ্রুর করে বীরত্তৃর মহত্ব্রের দিকে খোলা মনে খালি হাতে অগেসর হর্যেছিলেন। আফজলের মৃত্যুতু শিবাজী নিজের নামে জয় ঢাক বাজিয়ে বীরত্নের च্যাতি ছড়িয়ে গর্ববোধ করতে লাগলেন।

শিবাজীর সুনাম চরম সীমায় তোলার আগ্রহেন্র পরিপ্রেক্ষিতে যুব প্রস্তুতি নিয়ে মাওয়াनী জাতি ও মারাঠা জাতির বাছাই করা সৈন্য নিয়ে মুঘন ঘাঁি আক্রমণ করলেন। সংবাদ পের্যে আওরুজেব পাঠালেন শাল্য়্ত্তা चौকে শিবাজীকে
 जকল্যান অধিকার করেন। যুদ্ধ শেষে পুনায় রাত্র－শয্যায় বিশ্রাম করহিলেন। অমন সময় রাত্রে অক্ধকারার শিবাজী অতর্কিতে শায়েষ্তা খौর্র কক্ষে সশশ্ত্র আক্রমণ
 তাই তিनि সবরে জানাनা ভেঙে বের্রিয়ে যাওয়ার চেষ্যা করলেন। এই সময়
 পরিতাপ ও বিপজ্জনক ঘট্নার এই খানেই লেষ নয়। শিবাজী শাত্যেস্তা থার এক निরপরাধ পুত্রকে পেট্যে গেলেন এবং তিনি নিজজ ঢাকক vও ચও করে কেটে てপশাচিক আনন্দ উপরোগ কররেন। এই ঘটনাটি ঘটে ১৬৬৩ থৃ家ক্র।

আবার ১৬৬৪ शৃষ্টাব্দ শিবাজী সুরাট লুষ্ঠন করেন, এমনকি তীর্থ যাত্রীদের জাহাজ পর্যন্ত তাঁর অত্যাচার হতে নিষ্বৃতি পায়নি। এই সংবাদে সফ্রাট আওরঙ্জেব বললেন, যে সম্মুখে আসে না, মানবতার ধার ধারর না, এই রকম একটা দস্যু বা পার্বত্য มুযিক না হয়ে শিবাজী যদি একজন রাজা বা বীর হতো তাহলে আমি কয়েক দিনের জন্য গির্যে সমুচিত শিক্ষা দিতাম। সম্রাট আওরঙ্গেব জয় সিং এবং দিলির খাকে পাঠালেন পাহাড়ি ইঁদুর শিবাজীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

মুघল বাহিনী পুরন্দুর দুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গ্গের ভেতর শিবাজী সপরিবারে বাস করত্নে। यूদ্ধে পরাজয় নিশিত এবং পরাজিত হলে অশেষ লাঞ্ৰনা ভোগ করতে হবে মনে করে শিবাজী পুরন্দুর চুক্তি করেন (জুন ১৬৬৫)। চূক্তি অনুযায়ী তাকে ২৩টি দুর্গ ও ১৬ লক্ষ বাৎসরিক রাজস্বের সম্পত্তি দিতে হল এবং নিজে মুঘन আনুগত্যের বিনিময়ে রাজগড়সহ ১২টি দুর্গ ও বাৎসরিক 8 লক্ষ টাকা রাজস্বের সম্পত্তি রাখতে অনুমতি পান। যদিও শিবাজীর বিশ্বাসঘাতকতা তাঁদের্ জানা ছিল, তা সত্ত্বেও বাদশার আইঢে কেউ সন্ধি করতে এলে তাঁকে উপেক্ষা না করে স্বাগত জানাতে হবে। তাই শিবাজীকে প্রাণে মারা হল না। তাঁকে বন্দি করে ১৬৬৬ খৃ户্টাব্দে মে মাসে আগ্ায় নিয়ে যাওয়া হল। সম্রাট আওরঙজেবের কাছে
 হত্যার অপরাধে দায়ী তবুও তোমাকে ক্ষমা করলাম আর আগামীতে প্রজাদের ওপর যেন কোন অত্যাচার না হ্য়। শিবাজী দস্যুঅ জানতেন, সম্রাটের সক্গে শালীনতা বজায় রেখে কথা বলতে জানত্নে না। তাই শিবাজীর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে আওরঙজেব আদেশ দিলেন শিবাজীকে নজরবন্দি রেথে শিষ্ঠাচার শেখাতে। আরও আদেশ দিলেন যে, বন্দির প্রতি সর্ব রকম সুব্যবহার করতত। শিবাজীর দেখাশোনার ভার ছিল তাঁর এক মারাঠী আ丬্মীয়ের ওপর। বন্দি অবস্থায় শিবাজী দরবারে আবেদন করলেন আমি ধর্ম পালনের জন্য বজরাভর্তি মিষ্টি দরিদ্র ব্রাহ্ষণদের জন্য পাঠাতে চাই। সম্রাট আওরগ্জজেব বন্লেন, ধর্ম পালনের কথা বলেছে, অতএব আবেদন মঞ্জূর না করলে তার ধর্মে হ্ত্তক্ষেপ করা হবে। এইভাবে ঝুড়িতে করে মিষ্টি পাঠানোর অজুহাতে শিবাজী নিজেই বুঁড়িতে বসে পলায়ন করলেন।

দাক্ষিণাত্যে হাজির হয়ে শিবাজী প্রথম্ চুপচাপ থেকে মারাঠাদের আরও সংগঠিত করতে লাগলেন। তারপর ১৬৭০ খৃস্টাক্দে পুনরায় মুঘলদের বিরুদ্ধে यুদ্ধে অবতীর হ্ন। পূর্বেকার মত সুরাটবন্দর লুণ্ঠন করে বলপৃর্বক চৌথ আদায় করেন এবং নিজ্জেক স্বাধীন রাজা বনে ঘোষণা করনেন। ১৬৭৮ খৃস্টাব্দে রায়গড়়ে তাঁর অভিষ্েক অনুষ্ঠিত হয়। শিবাজী রাজা হয়ে "ছ্রপতি" উপাধি গ্গহণ কররন, সম্রাট আওরঞজেব তখন বহু দূরে উত্তর সীমান্তে পাঠান উপাজাতিদের
 বৃঝ্লেন, শিবাজীকে পাহাড়ি ইদদूর মনে করে উপেক্রা করা ঠিক इয়নি, তাই উত্তর-পচ্চিম সীমাत্ত বিদ্রোহ দমন করে দাস্ষিণাত্যের দিকে নজর দিলেন, তখ্ সংবাদ পপনেন শিবাজীর মৃত্যু হয়েছে (৩ রা এপ্রিল ১৬৮০)। এই সংবাদ ৫নে তিनि পার্রসিক কবিতা পাঠ করলেন যার অর্থ-আমার দয়া, ক্ষমা, উদারতত সহনশীলত এবং দাক্ষিণাত্যে আমার অনুপস্থিতির সুভ্যোগই শিবাজী wণিকের ‘ইদদুর রাজা’ হয়ে মরন।

স্রাট আাওরুজেব সং্বাদ পেলেন শিবাজীর পুত্র শক্বুজী পিতার সমকক্ষ দুষ্ট ও বিদ্রোী। শশ্ভুজীর পরিচ্য় আওরক্গজেব পৃর্বেই পের্যেছিলেন। যেহেতু শब্ভুজীকেও শিবাজীর সাথে বন্দি করে আগ্রা দूर্গ নিয়ে যাওয়া হয়েছিন এবং তিনিও
 প্রকাশ পের্য়ছিন। এখানে আর একটা জরুরি কথা মনে রাথা দরকার দাক্ষিণাত্যে মারাঠা জাতি তুু মাওয়াनীদের সহযোগে দhৗরা|্ফ্য করত তা নয়, তাঁরা পেক্যেছিল आওরপজেবের এক অবাধ্য সন্তানকে, নাম অাক্বর, ভেयন করে
 ঠিক সেইক্রপ উপার্যে জাহাপীরকেও প্রথম জীবনে বিভ্রান্ত হতে হয়্যেছিল এার
 একই পন্তায় আওরঙজেবের শক্রববৃন্দ মারাঠা মাওয়াनী ও সাশ্প্রদায়িক হিন্দু

 বয়সের আকবরর সর়ন মনে বিপ্ধাস করে পিতার বিদ্দ্রাহী হয়ে ত্যাজ্য পুত্রের মত দাষ্ষিণাত্যে পিতার বিরুদ্ধ্ধে প্রত্যক্ষডাবে য্যেগ দিয়েছিলেন।

यাই হোক, বৃদ্ধ স্মাট আাল্লাহর ওপর ভরসা করে যুবকের মত মনোবল আর সাহস নিভ্যে ১৬৮৬' খৃন্টাব্দে পর পর আক্রমণ করলেন ‘বিজাপুর’ এবং গোলকুতা। কারণ ‘বিজাপুর’ এবং গোনকুখার সুলতানগণ শিবাজী ও শভুজীকে প্রত্যক্ষ ও পর্রেক্ষডাবে সাহাय্য কর্ত৩। ঐ সুলতানগনের পতন্নে পর পর্রাজিত সুলতান সৈন্য শষ্ষুষীর দলে যোগ দেয়। সুলতানদের পানা শেষ করে সর্রাট
 হলেন।.জাওরभজেব ২ রাকাত নামাय পড়ে আল্মাহর কাছ্ প্রার্থনা করলেন। উপাসনান্ত আওরুক্কেব সৈন্যদের উৎসাহবর্ধক জাষণ দান করেন। মুঘল সৈন্য উক্তাল তরপরাজির মত যুক্ধের ময়দানে ঝौপির্যে পড়ল। बেমন ঔরু তেমনি শেষ।
 শিবাজী অ,পশ্মা বড় বীর ছিলেন। কারণ তিনি অন্তত অকবার যুক্ধের জন্য সাহস সষ্ক্য় করেছিলেন এটাই তাঁর কৃত্ত্ড় । মারাঠা শক্তি বিধ্ধস্ত इওয়ার পর শিবাজীর

রায়গড়সহ বহু মারাঠা দুর্গ আওরঞজেবের হ্তুগত হয় এবং শাহ্সহ শब্ভুজী পরিবার বন্দি হয়। ১৬৮৯ খৃস্টাব্দে আওরক্গেব কেবল উত্তর ভারতের নয় দাক্ষিণাত্যেরও অধীশ্বর হন। আওরঞজেব শব্দের অর্থই সিংহাসনের "শোভা"। সত্যই ঢাঁর নামের সার্থকতা জ্বনন্ত ও জীবন্ত হয়ে রয়েছে আসল ইতিহাসের পাতায়।

শিবাজী ও শম্জুজীর মৃত্যুর পর মারাঠারা সং্গাম শুরু করে। তাঁর ছোট ভাই রাজারাম মহারাষ্ট্রের নেতা হন। সেনাপতি শান্তাজী ও ধনজীর প্রষত্নে মারাঠা সৈন্য খুব শক্তিশালী হয়। অপরপক্ষে সম্রাট মনে করেছিলেন মারাঠাদের তেমন মাথা তোলবার কেউ নেই। এই ধারণা মুঘলদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিন। ১৬৯০ భৃঃ: রাজারাম মুঘলদের অতর্কিতে অক্রমণ করে কয়েকটি মুঘল ঘাঁটি দখল করে নেন। পরে মুঘन সৈন্য শান্তাজীকে হৃত্যা করে। ১৭০০ খৃস্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হনে নেতৃত্ব নিয়ে মারাঠাদের মধ্যে লড়াই বাধে। শেশে রাজারামের তৃতীয় শিবাজীর রিজেন্ট হুন বীরাঙ্গনা তারাবাঈ। বীরাঙ্গ তারাবাঈসহ্ অনেকে পরিকল্পনা করেছিলেন। ঢাঁদের সমন্ত পর্রিকল্পনা ৯০ বছরের বৃদ্ধ আওরঞ্জেবকে এতটুকু টলাতে পারেনি। ভারত সয্রাট আওর্গজেবের ইহকালে প্রহ্থুতি শেষ, পরকালের জন্য তৈরি হচ্ছেন তিনি। সারা জীবন কৃচ্ম্র সাধন; ফকিরী জীবনयাপন করে তকনো রুুটি আর খেজুর পাতার বিছানায় ऊয়ে মদ, নারী, গীতাবাদ্য বা কোন রকম বিলাসিতা হতে বহু দূরে থেকে ১৭০৭ খৃস্টাক্দে মৃত্যুর মুথো হয়ে জীবনের শেষ নামায পড়লেন এবং আল্লাহর কাছে. অনুযোগ করলেন, ছে আল্লাহ! তোমার্木 আইন মত কতটুকু বা চলেছি? যত জান কাজ কর্রেছি তার জন্য তুমি প্রশংসার দাবিদার আর যত খারাপ কাজ জামি করেছি তার জন্য দোষী আমি নিজে। তুমি আমায় ক্যমা কর।" তার়পর বিশ্ব নিয়ন্তা আর বিশ্ব পয়গম্বরের নাম উচ্চারণ করে মুখ ও চোথ বঞ্ধ করলেন্র"।

হাল ইতিহাসস মারাঠা জাতিকে বীরের জাতি বলা হয়। তাই মারাঠা বা বর্গীয় শিবাজীকে জাতীয় বীর বना হয়। বাংলায় বঙ্গভগ আন্দোলনে ও স্বদেশী आন্দোলনে ১৯০৫ খৃস্টাক্দে শিবাজী উৎসব পালন কর্রা হয়। অনেক দুরদর্শী ঐতিহাসিকের মতে ঐটা একটা ঐতিহাসিক ভ্রান্ত পদক্ষেপ। কারণ यদি জাতীয় হিন্দू বীর হিসেবে খাড়া করতে হয়, তাহলে প্রতাপ সিংহই উপযুক্ত শ্রেষ্ঠতর বীর। মারাঠা জাতি বা "বর্গীয় হাগামা" সত্য ইতিহাসের পাতায় খুব বেশি অপরাধী। এই জন্য যে, শোষক জাত্কেকে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে তান্রাই প্রভূত পরিমাণণ সাহাय্য করেছিল। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও লর্ড ওয়েলেসলীর "অধীনতা মূলক মিত্রতা" নীতি গ্রহণ করার ফলেই ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ দ্রহত প্রতিষ্ঠিত হয়। (১৮০২)।

প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাসে মারাঠা বা বর্গী হাগামাকারীরা বেভাবেই চিত্রিত হোকনা কেন আসলে বে তারা দস্যু বা লুঠ্ঠনকারী ছিন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রমাণন্বব্রপ নিচে কতকখুো উছ্ধৃতি উল্মেখ করা গেল－
（ক）＂₹ংণরেজ বণিককরা বর্গীয় হাকামার সুত্যেগ পেয়ে নবাবের কোন অনুমতি গ্রহণ না করে কলিকাতায় দুর্গ নতুন করে গড়ত্ আরার্ কর্রন।＂
（খ）＂এই র্পপ রযুজী（মারাঠা）পूনঃ পুনঃ বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করত্ নাগল，
 করল।＂
（গ）＂মারাঠা অশ্ধারোহী সৈন্যরা এদেশ্শ বর্গী নাম্ম পরিচিত। आনিবর্দী थাঁর সিংহাসন্ আরোহণের পৃর্ব হতেই তারা সময়ে অসময়ে মুঘল সায্রাজ্য आক্রমণ করে নুটপাট করত। आলিবর্দী খার আমলে অদেশে ভে আক্রমণ ও লুধ্ঠন চলত্ত থাকে তাই ‘বরীর হাক্শমা’ নাম্ পরিচিত।’
（घ）তখनকার শ্রেষ্ঠ ধनी জগৎ শেঠের বাড়ি নুঠ্ঠন করে প্রায় আড়াই কোঢি টাকা ল＜্যে প্রস্থান করে।＂［উপরোক্ত লেখাখলো শ্রী অজয়কুমার সু निখিত ＂ঐতিহাসিক প্রশ্নোত্তর＂পুষ্তক দ্রষ্বব্য］

H．G．Rawlinson M．A．I．F．A．প্রণীত＂Sivaji the Maratha＂পুত্তকে আছে，＂দষ্ষিণ ভারতে মুসলমান সুলতানরা মারাঠাদের বিभ্বাস করে তাঁদের দায়ীত্ণূর্ণ পদधनো ও রাজ্য পরিচালনার ভার দান কর্রেছিলেন। কিন্মু এই অতি উদারতা ও বিপ্ধাসের ষলে চাঁদের ও মুসলিম জাতির পক্ষে মারা丬্রক হত্যেছিন। শিবাজীর নেতৃত্মে মারাঠাদের বিল্রোহ ও তদ্ঘারা आযজ্জল খাঁর হত্যায় নিনীহ জনসাধারণণর অসহ্য অত্যাচার্র উপ্দ্রব ধন সম্পত্তি লূষ্ঠন ইত্যাদি ব্যাপারে ঢার নিদর্শন।＂
 অভিলাষ করেছিলেন। সাধারণ লোকের্র বিশ্বাস মুসলমানর্রা হিন্দূদের প্রতি উৎপীড়ন করতত্ন বলে শিবাজী মুসলমানদের বিপ্পৃক্ধে দখায়মান रয়েছিলেন। কিন্ু কেবলমাত্র মুসনমান শাসনকর্তাদের বিরুক্ধভাব মারাঠাদের অভ্যুথান ঢেট্টার একমাত্র কারণ নহে। आসল কথা ৰই বে，পঞ্টদশ ও যোড়শ শতাক্দীত সমষ্ত ভারত্বর্ষ্ বিশেষত দাক্ষিণাত্যে ধর্ম সমাজ সাহিত্য প্থহ্তির একটা সংক্কারের যুগ এসেছিন। মুসলমানদের সন্শে কেবল বির্ত্ধ্ সংঘর্ষের আঘাতেই বে এই

 সন্দেহ নেই। রাজ্ষ বিভাগের ও ধনকোমের কর্ত্তৃ হিন্দুরা লাভ করেছিল। মারাঠায়া সৈनাদन ভুত্ত হয়ে যেমন অর্র্রাপার্জন ক্রত তেমনি যুদ্ধ বিদ্যায় দিन দিন উন্নতি নাভ করতেছ্রিল। দাক্ষিণাত্যের মুসনমান শাসনকর্তারা অনেকেই হিন্দু
 রাজ্যগুলোত হিন্দু জাত্রিকে বাড়িয়ে তুলেছিল। যে সকন হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের দ্বারাও হিন্দুদের ক্ষমতা বেড়ে উঠতেছিল। এদেশের মুসলমানরা কদাচ গোঁড়া হয্রে উঠতে পারেননি। সময়ে সময়ে মুসলমানরা যৎসামান্য অত্যাচার করেছেন তা উল্মেখযোগ্য নয়। সাধারণত এদেশের মুসলমানরা হিন্দূ প্রজাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করতেন এবং সর্ব প্রকার রাজকার্যের ক্ষমতা হিন্দুদের হস্ঠে অর্পণ করত্তন। ক্রমে বাহুবলে ও বুদ্ধি সুকৌশলে শাস়ন ও সৈন্য বিভাগে হিন্দুরাই প্রাধান্য লাভ করেছিল। মুসলমান শাসনে হিন্দুদের ক্ষমতার লেশমাত্র ব্যাঘাত না পেয়ে দিন দিন বেড়ে উঠতেছিল। ক্রুমশ হিন্দূ এমন প্রবল হয়ে উঠছিন যে মুসলমানরা নামে মাত্র শাসনকর্ত ছিলেন। হিন্দুরাই রাজ্যের সর্বত্র ক্ষতা চালনা করার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারচ্大ে গোলকুণা, বিজাপুর, আহমদনগর ও বিদব এই মুসলমান রাজ্যাগুলোর সকল ফ্ষমতা মারাঠী নীতিবেত্তা যোদ্ধাদের অধিগত ছিল। এই রरপে মারাঠা জাতি শক্তিশালী হয়ে যখন মুসলমান শাসনের বন্ধন ছিন্ন করে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে উঠল তখন এক নতুন বিপদ তাদের সন্মুখে উপস্থিত হ্ন।" (শরৎ কুমার রায়ের "শিবাজী ও মারাঠা" দ্রষ্টব্য।

মাননীয় শরৎ কুমারের লেথা পর্যালোচনায় গোলাম রব্বানি (বর্ধমানী) সাহেব লিখেছছন, 'মারাঠাদের পক্ষে উক্ত নতুন বিপদ হইতেছে আওরঙজেবের আবির্ভাব।" আওর্জজেেবের পৃর্বে ও পরে এমন একটিও বার্ষিক রাজনীতিবিদ দেখা যায়নি, যিনি তাঁর সমকক্ষ। সারা সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হয়েও রাজকোষ থেকে এক পয়সাও নিতেন না। টুপি সেলাই আর পবিত্র কোরআন কপি করে যা পেতেন তাই দিয়ে খেতেন ఆকনো র্রুটি আর মধু। সারা ভারত এবং বহির্ভারতে ছিন্ন তাঁর সাম্রাজ্যের বিত্তার। এত ব্যস্ততার মব্যেও সময়মত নামাय, যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামায, গভীর রাত্রে আল্মাহর কাছে দত্ডায়মান হয়ে প্রার্থনারত, তদूপরি জ্ঞানার্জনের জন্য পড়াশোনা কখন য়ে কি করতেন, কেমন করে করতেন্ন তা আজ চিত্তা করলে কিনারা পাওয়া যায় না।

আওরঙজেবের ব্যবহারিক চরিত্র ছিল অত্যন্ত মধুর। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের স্বর্ণোজ্জূল মুহ্রূর্ততুলো লিপিব局 করলে একটি সুখপাঠ্য পুস্তক তৈরি হবে যদিও এই বক্ষমাণ পুস্তকে তারই দ্র্র্যকটা মাত্র ঘটনা তুলে ধরা হলো-

সম্রাট আলমগীর তাঁর পুত্রের জন্য একজন গৃহ শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন।
 কাদা পেরিয়ে অ্রসে হাজির হলেন তাঁর কর্মক্ফলে। রাজ্জপুত্র দেখেই বললেন, ইস! একদম গোটাই ভিজে গেছেন যে! আজ এত কষ্ট করে না এলেই পারত্তে। মৌनবी সাহেব বললেন, তা হয় না বাবা, কর্তব্য কাজে অবহেলা করা অপরাধ।

याহোক এখন পাদুট্টো ধোয়ার ব্যবস্গা করতে হবে। কিন্ুু রাজপুত্রকে দিয়ে তো পা ধোয়ার পানি आনা যায় না, जাই মৌলবী সাহেব ইजন্তত কর্তত नাগলেন।
 आর এক অসুবিধা এক হাতে পানি ঢেলে आার এক হাতে কাদা পরিষার কর্া বড় মুশকিল হচ্ছে। মৌলভী সাহেব কোন রকম্মে সংকোচ কাত্ত্যে বললেন, বাবা পানিটা একদু পায়ে তেেে দিতে পার? রাজপুত্র ততক্ষণাৎ পানি ঢালত্ত লাগলেন। এমন সময় রাজ দরবারে যাওয়ার পথথ স্বয়ং বাদশাহ আনমগীর ব্যাপারটি নক্ষ্য করে গেলেন। মৌলভী সাহেবের বুকের ভেতরটা ধক্ ধক্ করে উঠন। আজ আর घাড়़ মাथা থাকে না বোধ হয়। রাজপুত্র দিত়ে পায়ে পানি ঢালানোর বাপারটা স্বয়ং বাদশাহ দেখে গেছেন। মৌলবী সাহহব নিজেকে একাু শক্ত করে ভাবন, শিক্ষকের স্থান সবার উপরে অতএব তার ভয় কিসের?

এমন সময়ে দরবারে মৌলবী সাহেবের ডাক পড়ল। ম্মীলবী সাহেব তো ভढ্যেই দিপিদিক্ জ্ঞানশৃনা। কোন রকম্ম কাঁপতে কাঁপত্ত গিত্যে দরবারে উপস্তিত হলেন। তথন বাদশা আলমগীর বলতত নাগলেন, "দরবারে আসার পাে দেখলাম आমার ছেলে আপনার পা়্যে পানি ঢেেে দিচ্ছে আর আপনি নিজ হাতে কাদা পরিকার করছেন। এটা কি বেয়াদবী ন্য? কেন, সে কি নিজ হাতে आপন়ার পায়ের কাদাটকু পরিক্ষার কর্রে দিতে পারে না? এটা আমার পুজ্রের উপ্যুক্ত কাজ হয়নি। শিক্ককেন স্থান বাদশাহেরও উপল্ম।"

সমত্ত, তাে মৌनবী সাহেব অশ্রুসিক্ নয়নে কান্না ডেজ্জা কণ্ঠে বললেন, বাদশাহ, आপনি সত্যই মহ্ৎ।

এছাড়া আধ্যাশ্খিক উন্নত্তেও তাঁর এমন বিশেষ ভৃমিকা ছিল, या একটি একটি করে তুনে ধরলে পৃथক একটি পুস্তকেই সষ্ঠব। চ্বু প্রমাণ্বক্রপ পেশ করার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিত্তেই একটি মাত্র ঘট্না লিপিবক্দ কর্া গেল।
 হতে। आর হयরচ মूহাশ্মদ (দ.)-এর সময্যে তো পৃথিবীত্ এমন একটিও
 শিখ প্রভৃতির জন্যা তা প্রयোজ্য নয়।

 रिসেবে পরিচিত। তাঁর অনেক অলৌকিক প্রভাबে লোক চাঁর দিকে আকর্ষিত।
 শক্ত অপরাধ তা कि आপनि জানেন না?" তিनि হেসে উত্তু দিলেন, "পাবো কোথায়?" সম্রাট একখানা পোশাক পর্য়ে দিয়ে বললেন, "আজ ऊক্রবার, জूমษার नाমাय পড়া ফর্জ (অবশ্য পালनीয়) ঢा কি आাপনি श্ষীকার করেন?"

তिनि বলलেন, "অবশねই, নামাय পড়া খুব দরকার, आমি জাজ নামাय পড়ढত যাব।" जারপর মসজ্সিদের প্রथম সারিতে নামায পড়তে পড়তে চিৎকার করে বলতেন, " হে ইমাম, ঢোর খোদা আামার পায়ের তলায়।" তার পর ছুটে মসজিদ থেকে বেরিয়ে পলায়ন করেন। পরে তাঁকে ষরে রনে মোরতাদ (পথখ্রষ্ট) বলে প্রাণদ૭ দেওয়া হলো। কিন্হু স্মাট অানমগীর্রের মনে বারবার একটা প্রশ্নের ঊদয় रতে লাগল তিনি কি ঠিক করলেন না ভুন করলেন? রাত্রে দু রাকাত নামাय পড়ে ওয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখনেন, হযরতত মুহাশ্মদ (দ.) যেন বিচারাসন্ন বসে আছেন আর সেই প্রাণদণ্পাপ্ত বাক্তিটি রক হাত্ নিজের কাটা মাথাটা ধরে ফর্রিয়াদ করে বলছ্নে, "হহ নবী, আলমগীর আমার প্রাণদঙ দিয়েছে আপনি বিচার করুন।" উত্তরে হयরত যেন বলছেন, "হুমি আমার প্রতিষ্ঠিত থ্রিয় শরীয়জের অইন অমানা করেছিলে কেন? অতএব আমার आনগীর যা করেছে ঠিকই করেছে।" आওরপ্জেবের ঘুম ডেঙ্ড গেন। তিনি তাঁর শিককক মোল্ধাজ্রিকেও সমস্ত ব্যাপার্র খুলে বনলেন। মোন্পাজ্ওি বনলেন, "তোমার প্রাণদঙ দেওয়া চিক इয়নি। কারণ তিনি পূর্ণ পাগল ছিলেন তা না হলে কখনই উলঙ থাকততন না। आর তোর থোদা আমার পায়ের তলে কাাটায় তোর শব্টা যোগ না থাকলে নিকয়ই অমার্জনীয় অপরাষ হতে। এখन মনে হচ্ছে यিনি নামাय পড়িয়েছেন সেই ইমামের কিছ্ম ত্রুটি আছছ।" ইমাম সাহেবকে ডাকার পর জিজ্ঞাসা করা হল তিনি স্বীকার কর্লেেন বে, হ্যা, আমি অনিচ্ছাকৃত্ডাবেই তাবছিনাম আমার কন্যাஸেলোর বিবাহের জন্য অনেক অর্থ্রে প্রয়োজন।" যमि আমার কুর্রান পাঠ সুদ্দর ও চিত্তাকর্ষণ হয় তাহলে হয়তো স্র্রাট খুশি হত্যে आমার অভাবের প্রতি অনুপ্রহ প্রদর্শন কর্ততে পারেন।" মোল্পাজিও বললেন শর্রীয়তের সমাধান এই বে, অনিচ্ঘকৃৃত্যাবে নামাय অবস্গায় यে কথাই উদম্
 স্যাটকে মুঞ্ধ করা আর অর্থোপার্জন হয় তাহনেই সর্বনাশ।"

यাই হোক, মোল্পাজিও সష্রাট্টে বললেন, চিক বেখানে দতিত লোকটি
 হলো। কিন্ুু আাচ্চ্যের দৃশ্য দেখা গেল সেখান স্বর্ণ রৌৗপ্যের মুদ্রার্তি একটা বড়


অনেক সময় মহান মানুষ্রে অত্তরে এমন অনেক কथার্য উদয় হয়, যা পরে সত্তে পরিণত হয় + এরই নাম মোজেজা, কেরামত ইত্যাদি। অবশ্য তা আদ্মাহর ইচ্ছাতেই इয়। ইন্দ্রজালের সক্গে কেরামত বা মোজ্জো পার্থ্য এখানেই এ্য, ইন্দ্রজাল ইচ্মা করললই সষ্ব্ব আর কেরামত বা মোজ্নো ইচ্ছা করলেই সষ্বব হয় ना।

आরেকটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটন্না সেদিনেও বহ্ল প্রচারিত ছিন। কিস্তু বর্তমানে সব যেন অক্ধকারাচ্ম্ন হয়ে आসছে। পাজাবে একটি গামের নাম ছিল 'আলমগীর'। একদিন সযাট आলমগীরের অকজন মুসনयান সেনাপতির অধীনে একদল সৈन্য বাহিনী ওই পন্झীর মধ্য দিয়ে যাম্হিন। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে জনৈক ব্রামাণের রক অপরপপ সুন্দরীর গোলাপ্রে ন্যায় মুথ্রী দেথে লোতাতুর সেনাপতি जার পিতার নিকট মেয্যেটিকে বিয়ে কম্মলে প্রস্তাব দেন এবং সিদ্ধাত্ত জারি কর্রেন বে, আজ থেকে এক মাস পরেই সে তার বাড়িতে বর বেশে উপস্থিত হবে।

কন্যার পিতা স্বয়ং आনমগীরের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁকে সমস্ত ঘটনা बলে আশ্রয় প্রা্থনা করলেন। স্גাট ঢাকে আপ্াস দিয়ে বনলেন, "যাও, নিসিচ্তে বাড়ি ফিরে যাও; নির্দিষ্ট দিনে অামি ঢোমার বাড়িতে উপস্থিত থাকব’। ব্রাশ্জণ নানা চিত্তির ঝুঁকি निত্যে বাড়ি ফির্রলেন। সতিউই কি সম্রাট ষ্বয়ং আসবেন? না তাঁর পক্ক रতে কোন প্রতিনিধি পাঠাবেন। आার यमि সতিই তিনি आসেন তবে সত্গে নিষ্য়ই নোক লক্কর, হাতী, घোড়া পাঁচ শ'র কম হবে না। ঢাঁদের সে थাকতে দেবে কোথায় ইত্যাদি অনেক চিন্তা।

অবশেষে সমন্ত চিন্তার অবসান ঘটিয়ে বিবাহের জাগের দিন সম্রাট্ট আানমগীর একাই এসে ঊপস্থিত হলেন ব্রাষ্ৰণের বাড়িতে। ব্রাশ্ষণ তো অবাক। অতঃপর ঐ দর্রিদ্র ব্রাষ্ণণের এক জীর্ণ কামরায় সারার্রাত এবাদত (টপাসনা) ও মোনাজাত্ত (প্রার্রনা) অশ্র বিসর্জন করে কাটালেন। ইনি কাদদেছন কেন? এঁর কিजের অভাব? সকনে উককক্বূঁকি মেরে দেখতত লাগল কিহু প্রকাশের অনুমিত নেই। একি অ্মু ঢোমার মেয়ে এযে আমারও মেয়ে।

পরদিন মুঘন সেনাপতি বর বেশে ব্রাষ্রণের ঘরে উপস্থিত হলেন। কিন্যু ঘরে প্রবেশ করেই দেখলেন উলæ তর্রবারি হাতে সয়াট আলমগীর ষ্বয়ং। উদডাা্ত বৌবনের বুকভরা আরেগ আর মুথভরা হাসি নিমিষ্যই মিলিয়ে গেন। याँর দাপটে শত্রু সৈন্য থর থর করে কাঁপে, याँর হদ<়ে ভয়ভীতি অथবা দूর্বলত কখনও স্থান

 শাস্তি অর অপমানের आশক্কায় জ্ঞানহারা হয়ে মাচ্তিতে লুট্টিয়ে পড়লেন বলিষ্ঠ দেহ সেনাপতি। কন্যার পিতা সख্রাট জাनমগীররর সুবিচার, দায়িত্বোধ जসাম্প্রদায়িকি ভৃমিকা দেথে আনন্দ্রে অক্রু গদ গদ কণ্ঠে বনলেন, আপনি আমার বিশেষ করে আমার কন্যার ইজ্ছত রক্ষা করেজেন। আপনার এই ঋণ অপরিশোধ্য। সমাট ব্রাশ্ষণকে বুকে জড়িয়ে आলিস্ন করে বনলেন, ভাই এই মহান দায়িত্ণ আমার। आমি যে আমার দায়িত্ণ যथাयथ পালন কর্রতত পেরেছি এতেই आমি ধन्ग।

সম্রাট আনমগীর আজ নেই সত্য, কিন্ুু তাঁর মহমাত্রিত অমর আলেখ্য মৃত্যু য়ী হয়ে রয়েছে ঐ গ্রামের প্রতিটি অণু পরামাণুতে। ঔ ঘটনার পরই ঐ পল্মীর নামকরণ হয় ‘আলমগীর’ গ্রাম, আর যে কামরায় সয্রাট আলমগীর এবাদত করেছিলেন এখনও পর্যন্ত সেখানে কেউ জুতো পায়ে দিয়ে প্রবেশ কর়্ে না।

এমনিই এক মহৎ ও উদার চরিত্রের সাধককে ইতিহাসে হিন্দু বিদ্বেষী বলে চিত্রিত করতে ঐতিহাসিকদের কনম এতটুকু কেঁপে ওঠঠনি।

আজও ঐতিহাসিক মন্দির "বালাজী বা বিষ্ম মन्দির" यেটি চিত্রকূটের রামঘাটের উত্তর দিকে অবস্থিত, সেই মন্দিরে গেলে দেখতে পাওয়া যারে লেখা আছে "সম্রাট আওরঙ্গজেব নির্মিত বালাজী মন্দির।" মুসলমানকে মূর্তিপৃজায় অংশগ্রহণ বা মূর্তি, মन্দির নির্মাণ্ড নিশেধ আছে। কিন্তু যথন হিন্দু প্রজা বা সংখ্যালঘু প্রজাদের মন্দির যে কোন র্রপে ক্তত্গ্রস্ত হয় সেখানে তাদের ধর্ম রক্ষার দায়িত্ মুসলমান বাদশাহের ওপর পড়ে। অতএ্র এত উদার সম্রাট আওর্জেবকে কুরক্পে রঞ্জিত করা নিঃসন্দেহে বিকৃত মানসিকতার বিকাশ। যদি পচা ইতিহাসের পোকাটে পাতায় ইত্হিাসের সব তত্ত্ব ও তথ্য আছে বনে কেউ দৃঢ্মনে বিশ্বাস করেন তাহলে কিছ্ বলার নেই। নচেৎ অনুরোখ করব, হিন্দু তীর্থস্থান বারানসী খামে গিয়ে দেখুন। সেখানে বহু পুরাতন মক্দিরের রক্ষক ও সত্ত্বাধিকারীদের নিকট সংরক্ষিত স্্রাট আওরঙজেবের আমলের বহু ফরমান বা দলিল দেখে অবাক হতত হবে। মিথ্যা অভিয়োগে অভিযুক্ত হিন্দু বিদ্বেষী आওরञজজব হিন্দু মন্দিরসমূহের রক্ষাকল্পপ জায়গীরম্বক্রপ প্রচুর সম্পত্তি দিয়েছিলেন।
"এই প্রকার কাশীীর প্রদেশে হিন্দু মন্দির রক্ষার্থ্র বাদশাহ কর্ত্রৃ যে সমস্ত জমি ও বৃত্তিদান করা হয়েছে সেই ফরমান দেখিয়ে অবগত হওয়া যায় যে তার মধ্যে অধিকাংশ ফরমানে আওরঙজেবের নাম অঙ্কিত রয়েছে। (দ্রঃ Islam and civilization)

বেনারস বা কাশীতে কয়েকজন নবদীক্ষিত মুসলমান অতিভক্তির নাম্মে হিন্দू মন্দির ও পূজারীদের কিছু কতি করেছিল। সংবাদ পেয়ে সয়াট ক্ততপৃরণম্বর্রপ প্রচূর অর্থ এবং তার্ স্থায়িত্রের জন্য একটি ফরমান জারি করেন। বিদ্যোৎসাইী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাঠিকাদের জন্য তার বগানুবাদটি এথানে উল্नে ঔ করছি-"প্রজাদের মক্গলার্থ্থে ব্যথিত रुদয়ে আমরা ঘোষণা করছি যে, आমাদের্রে ছোট-বড় প্রত্যেক প্রজা পরস্পর শান্তি ও একতার সজ্গে বাস করবে এবং ইসল্য
 রক্ষণাবেস্মণ বা তত্ত্যাবধান করা হবে। যেহেহু আমাদের কাছে আকস্মিক সৎ্যা পৌছছছে যে, কতিপয় লোক অমদের বারানসী ধামে অবস্থিত হিন্দু প্রজাগ্রেণ্প সঙ্গে অসম্মানজনক নিষ্ঠুর ব্যবহার কররত এবং ব্রাহ্মণগণকে তাদের ঞ্টীন

ন্যায়সস্ উপাসनার অধিকার্ বাধা দিত্তে মনন্থ করেছে। এবং আরও আমাদের কাज़ জানানো হয়োে यে, এই সমস্ত অত্যাচারের ফলে তাদের মনে দার্রণ দুঃধ ক্মেভ ও চাক্ধেন্যের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব আমরা এই ফরমান প্রকাশ করছ্ এ এব? এটা সাম্রাজ্যের সর্বর্র জানিয়ে দেওয়া হোক বে, এই ফরমান (अর্ডিন্যান্স) জারি হওয়ার তারিথ হত্ কোন ব্রাঙ্মণকে বেন जার উপাসনার কাজে বাধা দান বা কোন প্রকার প্রত্বক্ককতর সৃষ্টি না করা হয়। आমাদের হিন্দু প্রজাগণ যেন শান্তির সক্গে বাস করতে পার্র এবং আমাদের সৌভা্য ও উন্নতির জন্য আশীর্বাদ করেন।" (ইসলামিক রিভিউ দ্রঃ) .

আজ বে সামাবাদ সারা বিশ্পের মানুষ্যের মস্তকে আলোড়ন সৃi্টি করেছে, यে সা্যবাদদর অভিনব বন্যায় পৃথিবীর পুরাত্ন সব ঐতিহাসিক রাজা বাদশাহ ও - ঢাদদর শাসনनীতি, ধর্মনীতি, অর্থनीতি প্রডৃতি 'মধ্য যুগের অসভ্যত' বলে অনেকের ধারণা হয়েছছ, কার্ণমার্কসের যে নতুন চিত্তাধারা নতুন পথ আর পাথ্য় দান করে পৃথিবীকে রক্ষ করতত উপস্থিত হয়েচে সেই সম্বচ্ধে আজ প্রমাণিত সত্য কথা এই শে, সুসনমন রাজা বাদশাদের উদার ব্যবহার, সাম্যবাদ ও অর্থ্ৰন্কিক নৈপুণ্য বর্ণনা করে গেছেন ঐ বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং ফন্রাসী পর্যটক ‘বার্নিয়্র’’ আর পर्यটক ‘তার্ভার্নিয়ের’। চাদের লেখা হতে জানা যায়, শাহজাহানের প্রখ্যাত পুর্র आওরপজেবের সাম্যবাদ, অর্থনীতি, শাসনनীতিন এত সুব্যবস্থা ছিল, या যেকোন নিরপেক্ষ মানুষের মনকক आনন্দ এবং বিশ্ময়ে অভিভূত করে। কার্নমার্কস

 কুর্ন আর হাদীসের বৈশিষ্ট।। কারণ আওরক্জেব কুরজানবিরোধী কোন কাজ করতে কোনদিनই ইচ্পুক ছিলেন না। তিनि এই সজ্পে আরও বুব্রেছিলেন, বে মুসলমান বাদশাई যত অन্যায় কর্রেছেন তিনি তত কুরজানের নীতি থেকে দূ<ে

 সমাজ্র গ্রহণ্যোগ হয়ে ওঠঠনি। তার কারণ বৃষ্ষটির শিকড় ও মূল কেটে দেওয়া रয়েছে অর্থাৎ নাস্তিকতা নীতিই ঢার মুল কারণ।

यদি नাস্তিক্ত নীতির পরিববর্তন করে কোন নতুন নেতা সাম্যবাদকেই পরিবেশন করতে এ্রিচ়ে আসেন তাহলে আজ বে মূসলমান ওনামা, মুফতিগণ দূরে দাঁড়িয়ে ভাবজেন তাঁরা প্রত্যেকে ঝাপিফ়ে পড়বেন সারা বিশ্বে ஊ নীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করত্ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সআ্রাট आওরপজেবের ন্যায়नीত্তিত মার্কস यে মুপ্木 হয়েছিলেন जा
 বিশ্লেষণ পাঠে করে কার্নমার্কসের মত মনীীীও মুঞ হয়েছিলেন।" (ভারত জনের ইতিহাস, 8৮-৭ পৃ:)

এত দীর্ঘ আলোচনার পর সমীশ্মান্তে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি ভারতবাসী একথাই বলতে পারি যে, মহানুভব রাজাধিরাজ হযরত হাক্জে মাওলানা আলমগীর (রহ.)-এর সুমহান চরিত্র মাপ্যুর্য যেন সারা ভারত তথা পৃথিবীর মানুষের এই নৈতিক অধঃপতনেের যুগসঙ্ধিক্ষণে প্রকৃত দিশারীরূপে অন্ধকারের মাঝে দেদীপ্যমান আলোকবর্তিকস্বর্পপ বরণীয়, গ্গহণীয় ও অনুকরণীয় হয়।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

মহীয়সী জেবন্নেসার বিকৃত চর্রিজ্রের আসল তথ্য
পৃর্ব্বে বলেছি হিংসা ম্বর্থের নেশায় মাঢাল হয়ে সয়াট আনমগীরকে. ছোট করে প্রতিপন্ন করূত গিয়্যে ঢাঁর কন্যা, বোন, প্রমূখকে এমনভবে চিত্রিত করা হয়েছে বে, একজন বেশ্যার বির্তৃদ্ধেও ঐ রকম উনж সাহিত্য সৃৃ্টি সষ্বব নয় কোন ড্র্র কলমনবীশের পক্ষে।

বর্ত্মান্ বড় বড় বিশ্ববিদ্যান<়্ে ‘রাজ্রসিংহ’ বই পাঠ্যপুস্তকর্রপে গুহীত হয়েছে। ঢাত আওরকজেবের অতি आদরের কন্যা ণুণবতী, চরির্রবত়ী ওও প্রতিভাবতী জেবন্নেসাকে ভ্ষা ও পতিতা অপপপ্মও চরিত্রহীনা করে প্রমাণ করা হত্রেছে। কিত্হু প্রতিবাদ করার উপায় নেই। সেটি নাকি ইতিহাস নয়, ঐতিহাসিক উপন্যাস। তাই ঢাত কিছ্ কাল্রনিক রঙ চড়িয়ে পৃথিবী বিথ্যাত বিদূমী ज সতীদের ওপর দোযারোপ করলেও দোষ নেই। অথচ আর একজন বুদ্ধিজীীী বলেন, এর চেয়ে বড় পাপ, বড় অন্যায় এবং কালি-কনম সমাজের মস্তিক্কে পোকা ধরির্যে দেওয়ার মত ব্যভিচার আর নেই। পৃথিবীর বুকে বহ নরনারী এমন মেলে, याँরা জীবনে বিয়ে করেনनि। অতরব কষ্ট করে উপন্যাস লিখতে গেলে চিরকুমার অার চিরকুমারীদের চরির্রহীন जার চরিত্রহীনা করে না লিথলে
 'হাखেজা' ও অসাধারণ পাজ্তিত্যের অধিকারিিীী জেবন্নেসাকেও উপন্যাস মার্কা ঐতিহাসিক বুলেটের আঘাত থেকে রেহাই দেওয়া হয়নি।

হাফেে মাওলাना হयরত जালমগীর্রের (র.) চরিির্র বিকৃচ কর্লে যেমন পরোক্ষভাবে কুরজান ও হাদীসকে অকেজো এবং নেশার সাম্ীী প্রতিপন্ন করে মूসলমান সমাজকে ধর্মবিমूখ করা যায় ঠিক অনুক্রপ এই মडীয়সী মহিনা

হাফ্জো জেবন্নাসাকেও যদি ড্রষ্টা চরিত্রহীনা প্রমাণ করা যায় তাহলে মুসলিম নারী জাত্রিকেও কুরআন ও হাদীসের বিপরীত দিকে চালানো সষ্ভব হবে-এই চাতুর্যপূর্ণ মতলব নিয়েই ইতিহাসে বিষ প্রয়োগ করার পাকাপাকি ব্যবস্থা।

তাই আকীল.খাঁকে তাঁর প্রণয়ী বলে লিখেছেন কিছ্গ অমুসলমান লেখক। আর ঋষী বক্কিম মহাশয়ের মতে, জেবন্নেসা মোবারক খাঁর অবৈধ প্রেমিকা। ('রাজ সিংহ' দ্রষ্টব্য)। অবার সম্রাট আওরঙজেবের বোন জাহানারাকেও ঐ সামান্য সৈনিক ব্যভিচারের নেশার উৎভট সাধনার কথা বর্ণনা করে নতুন ইনভেনটারের খ্যাতি লাভ করেছেন অনেকে সস্তা কাগজের পাতায়। কিন্তু নিরপেক্ষ মানুষের মাথার মগজের সংবাদ তার বিপরীত।

কুমারী জেবন্নেসার চিরকুমারীত্বের বিষ্ধ্ধতায় বিখ্যাত এক ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতির অনুবাদ এখানে তুনে দিছ্ছি-"যেহেডু জেবন্নেসা দিবানিশি কাব্যানুশীলন ও পুস্তক অধ্যয়নের গবেষণায় ররত থাকত্তেন এবং বিবাহ হলে যেহেতু স্বামীসেবা অবশ্য কর্তব্য হয়ে যাবে ফনে অধ্যয়ন, গবেষণা ও কাব্য রচনার স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে বলে চিরজীবন চিরকুমারী থেকে বিবাহে বর্ধমন ঝঙ্মাটের মধ্যে নিজের স্বাধীন সত্তাকে সায় দেওয়াতে পারেননি।" (উর্দু গ্থ্থ "জেওয়েরে জেবন্নেসা দ্রষ্টব্য)

কোন কোন কূৎসিত প্রতিভাধারী লেখক জেবন্নেসাকে ছত্রপতি শিবাজীর প্রণয় ভিখারিণী বলতে বা বইয়ে লিখে নাটক ও যাত্রার্পে ঢা সমাজে প্রচারের উস্দেশ্যে ছড়িয়ে দিতেও লজ্জানুভব করেননি। ফলে সমাজে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় রোগ ছড়িয়ে পড়েছে।

आবার কোন কোন লেখক নাসীর খাঁর সক্গও জেবন্নেসার অবৈষ প্রেম ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কিত্তু সেই সব কুপন্থী জঘন্য র্রুঠী কলমনবীশদের লেখার সময় মনে রাখা উচিত ছিল যে, তাদেরই মতে সম্রাট আওরঙ্গজেব খুবই নাকি গৌঁড়া মুসলমান ছিলেন। অত্রব গৌড়া মুসলমানের মেয়েরা কোন পরপুর্রুষ দেখতে পায় না এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং গ্গাডড়া আওরঙজেবের হেরেমে সংরক্ষিতা রাজকনাদের্র অপর পুর্পুষের সাত্থে অবাষ মেল়া মেশার সুযোগ থাকতে পারে কীভাবে? তাই মনে হয় ভেজাল দেওয়ার উন্মাদনায় সবকিছू তালগোল পাকিয়ে গেছে।

হাফেজা জেবন্নেসা সম্বক্ধে যে যুগের বড় বড় জ্ঞানী, শুণী, লেখক ও কবিগণ চাঁদের কাব্য কবিতায় যা লিখে গেছেন ঢাদের জানা আছে তাঁরা অবশ্যই জেবন্নেসার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন চিরকাল। মির্জা সাঈদ আশর়ফ ঢাঁর জ্রেবন্নেসার ভৃত্যগণ তাঁর কাজ করত অথচ তাঁকে দেথত্ত পেত না। (মূল উদ্ধৃতির বসানুবাদ)

এখৰো সবই মুসলমানদের উদ্ধৃতি তাই অনেকের কাজ্জ গ্রহণীয় নাও হতে পারে। তাই বিথ্যাত হিন্দু লেথক নছমী নারায়ণণর লেখা উছ্ধৃতি দিচ্ছি-

 সুনাম্রে অধিকারিণী কর্রেছ । তার সুখ্যাতি অনেকের কাছে পবিত্র কা'বা ঘর্রের মত। হযরত মুহাম্মদের (সা.) পঢ্বী খদিিার (রা.) মত তিনি ছিলেন পাপ ও কनক্কশূন্য কুমারী।"

आরও অমুসনমান লিখিত বিশেষ কর্রে হিন্দূ লেথক লিথিত জেবন্নেসা সম্পর্কে জানতে হলে বৃটিশ মিউজিয়ামে সংর্ষিত নছমী নারায়ণ সংকলিত 'ওনেরানা হহ্তলিপি’ দ্রই্য।।

आাজ ভারতে সাম্য, শান্তি, মৈভ্রী-মিলন স্থায়ী করতে হলে প্রত্যেক সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান করা আবশ্যক। গোড়ায় গলদ রেথে বাহ্যিক সমাধান করনে তা লোনার মত यত চকচকই কর্পকক आসলে মূলাহীন। এই সমন্ত অপকীর্ডি বক্ক করতে হলে প্রথমেই "ঐতিহাসিক উপন্যাস" লেখার পথ বক্ধ করতে হবে।

আমাদের দেশে ঐতিহাসিক উপন্যাস্সর যিনি আবিষ্কারক অথবা প্রবর্তক তিनिই হচ্ছেন আমাদের সর্ববরেণ্য ঋাयী आর সাহিত্য সম্রাট উপাধিপ্রাষ্ত
 ইতিহাস সৃষ্টি করনেন। आর এরইই প্রদর্শিত পথে চননেন শ্রী ভুদেব মুখোপাধ্যায় চাঁর ‘অগুভী বিनिময়’ বইয়ে শিবাজীকে নায়ক आর রোসিনারাকে নায়িকা করে। ভুদেব বাবুর নেখার ল্রোত্রেওরপ্জেেে কথ্া রোসিনারাকে একেবারে প চরিত্রে নামিভ্রে দেওয়া হয়েছে। অথচ আওরঞ্েবের রোসিনারা নামে কোন কন্যাই ছিল না। অনেকের ধারণা, ভুদেব বাবুর ইতিহাসে প্রকৃত জ্ঞানের অजবেই जত বড় ভূন হয়েছে। অবশ্য ভুদেব বাবুর রচনায় বাঁচার একটা রাা্তা অবল্মন করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে এই বে, यদ্তু রোসিনারা নাম্ম আওরকজ্জেবের কোন কন্যা নেই ত্থাপিও এটা ভে উপন্যাস। आর আাগই বলেছি উপন্যাস কল্পনার মিথ্যার পালিশ চড়ালে যেন অপরাধের কিছू নয়। অতএব ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের মতে, প্র্যাত চরির্রবতী জেবন্নেসাকেও চরিত্রহীন বননেই বা দোব হর্বে কেন?

এমনিভাবে ১৯০৯ খৃস্টাব্দে মণিলাল গপ্শেপাধ্যায় একটি বই লিহেেছেন তার
 মহাশয়্রে গ্রন্থখানায় জেবন্নেসা শে স্গান পেয়েছ্নে এটাই মুসলমানদের সৌভাগ্য বলতে হবে। তবে তিনিও শিবাজীর প্রেম প্রণয়ী বলে জেবন্নেসাকে চিত্রিত কর্রেছেন। ত্মেনিই ১৯১b शֶन্টার্দে সুনীতি দেবীর "The Beautifull princess" नाম্ম একট্ট পুস্তকে শিবাজীর প্রণয়িনী বলে জেবন্নেসার সুউচ চর্রিত্র গার্রে নোঁ্র নিক্ষেপ করেছ্নে।

তাছাড়া আজকাল প্রায় নানা পত্রপত্রিকায় এত বেশি উৎকট ঐতিহাসিক উপন্য।স সৃষ্টি হচ্ছে যে নিরপেক্ষ পাঠকের সামনে যখন ওঔলো বারবার ফুটে ওঠে তখন আমার মত অনেকেরই মনে পড়ে ‘একটা মিথ্যাকে বারবার প্রচার করতে করতত তা সত্যে পরিণত হ্য"। এছাড়া আমাদের বাংলা ভাষাত্ত একটা প্রবাদ বাক্য আছে 'যা রটে কিছ্রু ঘটে।' কিন্তু আজ বোধহয় নতুন প্রবাদ বাক্য তৈরি করতে হবে "যা না ঘটে তাও রটে।"

অথচ প্রকৃতপক্ষে যাঁরা ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন, যেমন কাফি খাঁ, মনুচি, ওট্যাভর্নার, স্যার যদুনাথ সরকার প্রমুখ পণ্তিতদের লিখিত ইতিহাসে এসব অভিযোগ বা অপরাধের অ’ও লেখা নেই বরং প্রশংসার প্রাচ্র্য আছে। স্যার যদুনাথ সরকারের একটি পুস্তকের নাম ‘শিবাজী’ আর একটির নাম ‘ঐরন্গজেব’। কিন্তু এগলোর মধ্যে ঐসব গাঁজারে গল্পের কোন স্থান নেই। তবে আগামীকান নতুন সংক্করণণ বা নতুন নতুন মুদ্রণে কী হবে তা বলার স্পর্ধা আজ অরেকেরই নেই।

বগ্গের বিখ্যাত ঐতিহ্হাসিকদের মধ্যে যদুনাথ সরকার প্রথম শ্রেণীর সন্দেহ নেই। তিনি ১৯১৭ খৃস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে "Modern Review" পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তার নাম "Love affairs of jeban nessa"। তাতে তিনি জোরালো ভাষায় খরুুুধ্ভীর ভপ্পিমাতে প্রকাশ করেছেন-"ঐ সমস্ত কাহিনী একেবারে মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন।"

আর একজন খ্যাত্নামা চরিতকার শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ बন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "মোগল বিদূষী" পুস্তকে ঐ সমত্ত প্রেম কাহিনীকে মিথ্যা এবং কাল্পনিক বলে ঔখু লেখা নয় বরং প্রমা করতেও সক্ষম হয়েছেন।

একদিন সম্রাট আওরঙজেব চাঁর ঐ কন্যা জেবন্নেসার জন্মের পৃর্বে যে স্বপ্ন দেখ্ছিলেন তার যথার্থ বাস্তবে পরিণত হয্ষেছিল। তিনি স্বপ্ন দেখছেন তাঁর এক কন্যা তাঁর পাত্তিত্যপূর্ণ পাখ্রুলিপি সংমোধন করে দিচ্ছে এবং নানা ধর্মীয় উন্নতির জন্য নতুন অনেক তথ্যাদি সঞ্ञ্ছ্ করে পিতার করবম্লে পেশ করছে। স্বপ্ন সব সময় সত্য হয় না, কিন্তু বড় বড় বুজুর্গ বা আল্মাহর আদর্শ ওনীদের স্বপ্ন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক ও সার্থক হয়। আলমগীর্রের স্বপ্ন কত্টা সফল হয়েছিল তা আজ বিচারের দিন।

आওরঙজেব নিজেই পছন্দ করে নাম রের্থেছিলেন জেবন্নেসা-অর্থাৎ
 স্ভাবনা ছিন না কারণ ঢাঁর শ্גৃত্শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। হাফ্ষেজ হ্যয়ার পর্র आরূবী, ফারসী ও উর্দূত্ত পূর্ণ পাগ্তিত্য অর্জন করেন। এছাড়া আরও অন্যান্য ডাষায় জেবন্নেসার দথল ছিল যথেষ্ট।

জেবন্নেসার প্রতিভার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। जকবার পারস্যের বাদশাহ ম্বপ্নের মধ্যে একটি কবিতা মুখস্থ করেন-"দুররে আবলাক ক্যাসে কমদিদা মওজুদ"। বাদশাছ সম্ত কাব্যবিদ ও কবিদের ঐ बাক্যের সাথ্থ মিলিত্যে অর্থ, ছন্দ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঐ রকম आর একটি বাক্য নতরি করে দিতে আহান করেন। অনেকেই করলেন বটে কিষ্ুু তা বাদশাহের পছন্দসই হয়নি। লেইজন্য সকলের পরামর্শে ঐ বাক্যটি হিন্দুস্থানের কবি কাব্যকারদের জন্য দিন্ধির রাজদরবাত্র পাঠিয়ে দেন। কিত্ুু সকলেই ইতস্তত করতে লাগলেন, কারণ পারস্যের মাত্তাযা পারসী। অতএব সেখানকার লোকেরা যখন পারেননি তখन না জানি কত কঠিনই হবে। বাক্যটির অর্থ ছিন "বাগাফটকা মতির প্রত্যক্ষদর্শী বিরন।"

অবশেষে ভারত বিথ্যাত বিদূষী জেবর্নেসার নিকট অত্তঃপুরে তা পাঠান্ো হল। তিনি একদু চোখ বুলিয়ে ঐ বাক্যের নিচে একটি বাক্ নিঢে দিলেন-
"মাগার আশকে রুতান সুরমা আলুদ"।
অর্থাৎ-সুরমা পরা চোথের অশ্রু বিন্দূ ঐ মতির প্রার্যু।
সাধারণ একটা বাক্যের সঙ্গ জেবন্নেসার রচিত এই অসাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি বিজড়িত উচ্চ শ্রেণীর ছদ্দ সৃষ্টিতে ভারতের জ্ঞানী ঞ্ৰণীর্যা তো মুঞ্ হয়ে ছিলেনই,

 পুস্তিকায় লিথ্থে ফেলেও ছিলেন।

পারসোর পতিতবৃন্দ সেখানের সুলতানকে অনুর্রোধ করেন একবার ঐ

 इয়জে, উপ্পিিত হবে ফনে তিনি অপমানিত হতে পারেন। তাই শে<ে জেবন্নেসাকে বিখ্যাত কবিকে দিত্যে কবিতার जেত্র দিয়ে মনের কथা জানালেন-'ুুবা ब্রায় মহজ্েেী বে পরূদা দিদান আরর্ু দারাম..." অর্থাৎ "হে চন্দ্রাপেক্শ সুন্দরী, आমাদের ব্যবধান দূভীয়ত হোক আর পর্দার বাইরে আপনার দর্শন্নর অশা निয়ে যেতে চাই।

উত্তরে কথিত গুাড়া স্রাটটর গোঁড়া কন্যা লিথ্েে পাঠালেন-"বুর্যে யল দার্

 जाমারই লেখায়"। এই রকম পর্দার পকপাতিনী নায়ী হয়েও लেবন্নেসাক্ক জাজ
 ন্সপঞ্যে জেবন্নেসা, রশিনারা আর জাহানারা প্রমুঈ রমণী পর্দা বজায় রেথে,



পর্দার পক্ষাবলম্বন কর্রেন তাহনে উদ্দশ্য যাঁদের সফন হয় না তাঁরাই প্রমাণ কর্রে চান কুরজান आার হাদীসের শিক্ষাপ্রাষ্ত পর্দায় থাকা রাজকৃমারীরা পর্দায় थাকলেও অন্তরে তঁদদের পর্দা ছিন না। তাই यাকে তাকে প্রেম বিতরণ করেছেন। সুত্রাং यত দোষ य্যে তাঁদদর মত্ কুর্রান-হাদীসের শিক্কা। অতএব মুসলিম নারীকে এমন পর্यায়ে आনতত হবে, যাত তাঁরা কুরজান-হাদীসের শিক্ষ হতে দূরে সরে থাকেন এবং প্রথা হতু মুক্তি নিক্যে অপর অসভ্য প্রোত্রে টানে উনশ অথবা অর্ধ্রালশ স্বাধীनতার নামে ব্বেষ্ছাচারিণী এবং নকন উন্নতির শেষ সীমার य্যভিচারিণী হয়ে উঠ্ঠেন। অবশ্য ऊॉাদের শ্রমের সার্ধকতা আজ প্রমাণিত। সুফিয়া খাতুন আজ মিস্ সুপ্পিয়ায় পরিণত হয্যে পোশাক পরিম্হদের প্রত্দ্দন্দ্তিতায় অনেক এগিয়ে পড়়ছেন। এমনকি বিচারকের সামনে প্রায় উনন্গ হয়ে দেশ সুন্দরী বিশ্ব
 আজ গভীর্যাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন।

## সপ্তম অধ্যায়

সয্রাট জাওরঙ্গেবেব্প পরবর্তী মুঘল বাদশাহ
স্মাট আওর্রপজেবের্গ মৃত্যুর পর তাঁর পরবর্তী বশ্শধরগণ সম্রাট আওরক্জেবের মত এত যোগ্যতসস্পন্ন ছিলেন না, কিহ্রু তাই বলে অযোগ্যও
 ১৭०৭ ঋৃन्টাব্দে সিংহাস্ন্ন আরোহণ কর্রেন। স্মাট শাহ আলম বা বাহাদুর শাহ বীর পগিত ও ধ্মপরায়ণ হিলেন। স্যাট আওরক্জেবের মৃহ্যুর পর সকন শজ্রুই

 শিখ জাতি শক্তিশালী হয়ে বান্দার নেতৃত্রে অগিত্যে এলেন। বান্দার আদhশে শিরহিন্দে নুটপাট খরু হয়। বাহাদুর শাহ কোন সেনাপতি নিয়োগ না করে নিজ্জে
 সম্শূর্রূপ পরাজিত হ্ন এবং বান্দা কোন রকম্ম পালিত্যে প্রাণ বাচান। চারদিকেক শাহ आनমের সুনাম ছৃড়িয়ে পড়ে। শাহ আলম মুघन বাহিনীকক শক্তিশানী করর

 মত অমর হয়ে थাকত্নে। তিনি সিংহাসন্ন বসে রাজা তদের সন্গে মৈত্রী বন্কনের

ব্যাবস্থ করেছিলেন। সযাট আওর্গজেবের আমলে বন্দি শষ্বুজির পুত্র শাহহেে মুক্তি দিনলেন। এমনিভাবে পাতিত্য, বিচক্ষণতা, সুদूরপ্রসারী চিত্তাধারা, সর্ব্বেপরিি ধর্ম প্রবণতা তাঁকে মহীয়ান করে তুলেছিন।

স্রাট শাহ আলমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জন্দাহার শাহ স্র্যাট হন। তিনিও বিচক্ষণ ছিলেন। দুষ্ট দমনে তিনি ছিলেন খুব নির্তীক। মড়यন্রকারীদদের চক্রান্ত্যে এক বছর রাজত্ করার পর তিনি অo্ ঘাত্কের হাত নিহত হন। এখানে অপমৃত্যুর জন্য তিনি দায়ী নन। ভারতে গাঙ্ধীজি, পাকিস্তুনের লিয়াকত जাनী খান, आম্মরিকার মিঃ কেনেডিকে হত্যা করা হয়েছিল। যাঁরা হস্তা ঢারাই কলক্কিত आর याँরা নিহত চাঁরা ইতিহাসের আসল পাতায় চির জীবত্ত रয়ে র়্যেছেন। সম্রাট জান্দাহার্রের পর্র বাহাদুর শাহের পৌত্র ফারুুক শিয়র
 করনেেন মৃত্যুর পৃর্বে এমন যোগ্য প্রতিনিধি ঢৈরি করতে হবে, যাত্ চাঁরা যেকোন মুহুর্ত্ত সাম্রাজ্যের হাল ধরতে পারে। তাই স্র্রাত্ত বণণশর যোগ্য দুই ভাই

 অসুস্থ্ত, जनूপস্থিতির কারণে স্যাটের কাজ স্ঠ্ঠতাবে সম্পন্ন হতে পারে।
 शাত্র পুহুল ছিলেন। আসলে তাঁরা সমাটটর উচ চ্তিত্তা বুঝত্ত পারেননি। ঐ সময় মারওয়ার রাজা অর্জিত সিং বিল্রোহ ঘোষণা করলে স্রাট তা কঠোর হল্ভে দমন করেন। अজিত সিং পরাজিত হয়ে অত্ত্ত आथাহ সয়াট ফাহ্রকশিয়্যর্রের आনুগত্য স্বীকার কর্রেন এবং নিজ কন্যাকে সয়াটের সহিত বিবাহ দেন। পৃর্বে यর্ণিত শিখ নেতা বান্দা আবার শক্তি সক্চ্য় করে বিদ্রাহ ঘোষণা করেন। ফক্রুকশিয়র বিপুল বিক্রুমে বান্দাক্ পরাজ্রিত এবং নিহত করেন। ১৭১৯ খৃন্টাব্দে অততায়ীর হাতে স্মাট নিহত হন।

এমনিতাবে বাহাদুর শাহের চছুথ্ধ পুত্র জাহান শাহ মূহম্মদ শাহ উপাধি নিয়ে সম্রাট হলেন (১৭১৯-৪৮)। পতনোননুখ মুঘল সাম্রাজ্যের তিনিই ছিলেন শেষ প্রতাপশালী সয্রাট। ঢাঁর সময়ে দরবারে ওমরাহগণ ইরানী ও ছুর্শী দুই দলে বিভঞ্ত হয়ে যায়। ফনে সাম্রাজ্য অভ্ত্তন্রীণ দুর্বলতা প্রকাশ পায়। তাঁর উজির্র নিজাম উন মুनৃক দাক্ষিণাত্তের সুবাদার থেকে স্বাপীন শাসক হয়ে উঠলেন, হায়দরাবাদ রাজ্যের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। অই সময় সাফাবী বংশ উছ্ছেদ করে তুর্কী নাদির শাহ পার্যস্যের মসনদ̆ বসে ভারত आক্রমণ কর্রেন। চাঁর প্রচ
 माँড়ালেন। অব্যেধ্যার শাদাৎ খौ, বাংলা দেশ্শ আলিবর্দী, রোহিন খて


বেবার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত দখল করেন। বাংলাদেশে মারাঠাদের লুটপাটকে লোকে বর্গীয় হামলা বলত।

নাদীর শাহের পর আহম্মদ শাহ আব্দালির ভারত অভিযানে মুঘল সায্রাজ্য একবারর অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ল। মুহম্মদ শাহের পরে আহম্মদ শাহ (১৭৪b-৫৪), দ্বিতীয় आলমগীর (১৭৫৪-৫৯), দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬), দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-৩৭) ও দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-৫৮) সय্রাট হয়েছিলেন। ১৭৫৭ খৃঃ পলাশীল যুদ্ধে বৃটিশ রাজশক্তির উভ্যুদয় হয় দ্বিতীয় আলমগীরের রাজ্তত্কালে। তার একশত বছর পর (১৮৫৭-৫৮) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের আমলে জাতীয় বিদ্রোহ হয়। ঐ বিদ্রোহের নায়ক হিসেবে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দি হয়ে রেभুনে নির্বাসিত হন এবং তাঁর পুত্র পৌক্রদের তাঁর সামনে দিল্মিতে মিঃ হড্দন তুলি করে মারেন। সম্রাট মুহন্মদ শাহ থেকে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ পর্যন্ত সম্রাটদের অনেক সমালোচক ও ঐতিহাসিকগণ অযোগ্য বিলাসী প্রভৃতি বনে আখ্যায়িত করেন। ইংরেজ এবং দেশের দালালগণ ভারতের বিরুদ্ধে যেভাবে বিরোধিতা করেছিল সেখানে সাহস ও যোগ্যতা প্রদর্শন ইতিহাসে আষ্মহত্যার নামান্তর বলে গণ্য হতো। रुদয়ে খোদাই করে রাখার মত ঘটনা এই যে, শেষ সয়াট বাহাদুর শাহ সিপাহি বিদ্রোহ আন্দোলনে (১৮৫৭) সারা ভারডত বিদ্রোহই হিন্দু মুসলমানদের নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সারা ভারতের সম্রাট বনে ঘোষণা করেন। সারা ভারত্তে সকলের মাঝে সকলের বিচারে সয্রাট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার মত যোগ্যতা চাঁর ছিল একথা সর্বজনবিদিত।

## অষ্টম অধ্যায় সম্রাট বাবর

আমরা আকবর বা আওরঙ্গজেবসহ প্রমুখ ঐতিহ্হাসিক ব্যক্তির আলোচনায় দুটি জ্রিনিস তুরল ধরর্রছি- একটি হরচ্ছ ঐতিহাসিক বিকৃতির ছবি আর দ্বিতীয় यটি হচ্ছে বিকৃতি করার বৈজ্ঞানিক কারণ। সেই জন্য মুঘन বংד্শর ধারাবাহিকত। সাময়িকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমরা পুনরায় মুঘন শাসরের ধারাবাহিক আলোbনায় ফিরে আসছি।

মুঘনগণ বহুবার ভারত আক্রমণ করেছিন এবং ফির্রে গিয়়ছিল নিজেরের বাসভৃমিতে। তাই তাদের কাজ কর্মে প্রমাণিত হয়েছে তারা বিদেশী বা আক্রমমণকারী। কিন্তু ঐ মুঘল বংশীয় অর্থাৎ এশিয়ার বিশ্ব বিখ্যাত দিগবিজয়ী বীর তৈমুরলক্পের রক্তের সক্গে মাতার দিক দিয়ে চেঙ্গিসখার রক্ত সন্ধিক্ষণণ د8b-৩ থৃ⿱্টাব্দে জন্যপ্রহণ করেন বাবর।

মুহাম্মদ বিন তুঘলক সম্বক্ধে ইতিহাসে অনেক মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যার আবরণে আবরিত করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ রইল। মুহাশ্মদ বিন তুঘলককর মৃত্যুর পর ফিরোজ শাহ তুঘনক বংণের মর্যাদা বা পূর্ব সম্মান অকুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সক্ষম হননি। সেই সময় ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে আফগান সামন্তদের বিবাদ কোন্দল খুব জোরারলো রূপ ধারণ করে। ঠিক ঐ সময় এগার বছরের এক পিতৃহীন বালক যেন উন্নতি উদয়়ের অপপক্ষায় ছিতেন। তিনিই বাবর। পাঞ্জাবের শাসকনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী ইব্রাহিম লোদীকে পরাজ্রিত ও পদচ্যুত করার জন্য বাবরকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি ১২ হাজার সুসজ্জিত নৈন্যসহ এগিয়ে এনেন। ১৫২৬ খৃষ্টা<্দ্দ পানিপথে ষুদ্ধ হয় বাবরের সর্পে ইব্রাহিম লোদীর। লক্ষাধিক বিপক্ষ সৈন্য থাকা সত্ত্বেজ বাবর দারুণভাবে জয়লাভ করেন। ইব্রাহিমের ভরসা ছিল তাঁর সৈন্যাধিকোর ওপর। কিন্তু বাবর সারারাত নামাজ (আরাধনা উপাসনা) শেশে সৈন্যদের সামনে ভাষণ দান করলেল এবং সার কথা জানালেন জয় পরাজয় সব আল্লাহর হাতে। তবে আমাদের প্রাণপণণ লড়তে হরে।
 মহাপাপ। তাই যুদ্ধের পূর্বাহ্ছ, মদ্যপানের বিরুত্দ্ধে তাঁদের জোর করে ক্ষেপির়্ে না তুলে ১২ হাজার সৈন্যসহ আল্লাহর দূরবারে হাত তুলে মোনাজাত বা প্রার্থনা করতত ছাত উঠিয়় বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমি প্রতিজ্ঞা করছি আর জীবরে মদ্য পান কররো না, পৃর্ব অপরাধ ক্মা কর এবং পরিবর্ত্ত

যুদ্ধে ইজ্জত রক্ষা কর।" এত জোরে শিঙ্তর মত কাঁদতে লাগলেন যে, সমন্ত ’.সন্যের ভাবান্তর হয় জ তাঁদhরভ বেশ্রি ভাগগর চক্ষু অশ্রুপুত হয়়ছিল এবং দলের মধ্ব্য যাঁরা মধ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা সেদিন হত্ত মদ্যপান ত্যাগ করেন। এটা বীর বাবরের সুন্দর ধর্মীয় কৌাশল বা কঠিন কুটনীতির নিদর্শন। তাই অনেক ঐতিহাসিক বাবরের জন্য লিতখছেন, তিনি মদ্যাপায়ী ছিনেন। কিন্তু তা একেবাররই ভুন। বান্তবিক তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান উপাসক মুসলমান।

তিনি আসলে আধ্যাঘ্মিক শক্তিরও অধিকারী ছিলেন। প্রমাণস্বর্রপ বলা যায়, তাঁর পুত্র হ্মায়ুন যখন কঠিন পীড়াগস্ত হয়় শয্যাগত হয়েছিলেন, যখন সমন্ত চিকিৎসক জবাব দিলেন তখন বাবর বললেন, "আল্নাহ কুরআনে বলেছেন, ‘তোমরা নামাযের সক্গে ও ¿ধর্যের সক্গে চাও’। অতএব ডাক্তার জবাব দিয়েছে সত্যি কিন্তু থোদা তো জবাব দেননি।" তাই ওজু (নামাযের জন্য হাত, পা, মুখ ধোয়া) কর্রে সন্তানের শয্যার পাশ্ নামায পড়লেন, তারপর দুই হাত তুলে দোয়া করলেন, "হে খোদা! তুমি সর্ব শক্তিমান. তোমার শক্তি যুগে যুগে মানুষ দেখে এসেছে আমায় তোমার শক্তির আর একটি কণা দেখাও; আমার নিজের প্রাণ তোমার দরবারে সমর্পণ কর্木ছি বিনিময়় হুমায়ুনকে তুমি সুস্থতা ও আয়ু দান কর।" সজ্গে সগ্গেই ভোজবাজির মত হ্মায়ুন উঠে বসলেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন আর বাবর সজ্গে সজ্গে পীড়িত হলেন ও সন্তানের শয্যাতেই শয়ন করলেন এবং ঐ শय্যাতেই তাঁর মৃত্যুর ডাক এসেছিল। মহা মিলন হয়েছিল তাঁর মহান স্রষ্টার সাথে ১৫৩০ খৃস্টাব্দ পানি পথের যুদ্ধেও বাবরের জয় ৩খু দৈহিক নয় মানসিকতা ও আধ্যা্্ৈিকতাকেও অস্ধীকার করা যায় না।

বাবর তাঁর আঅ্মজীবনীতে নিজের অনেক দোষও বর্ণনা করতে দ্বিষাবোধ করেননি। তিনি তুর্কি ভাষায় সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ছিনেন। বাবর সম্বক্ধে ইতিহাসে খুব একটা বেশি বিকৃতি ঘটানো হয়নি। তব্বে মদ্যপানের ব্যাপারটি বেশ মারাশ্यক। অনেকে সহজ্রেই মনে করতে পারেনি মদ্যপান তত দোষের নয়, यদি रতো তাহলে এত বড় সুনাম বিজয় आর অলৌকিকতা পরিলক্ষিত হতো না বাবরের জীবনে। কিন্তু সূক্ম সমীক্ষকদের মতে তা ঠিক নয়। বাবরের চরিত্র ও চেহারা মুসলমানের মতই নির্ভেজাল ছিন।

## <মায়ুনের আগমন

বাবরের পুত্র স্রাট হুমায়ুন ১৩ বছর বয়সে পিতাকে হারান। হুমায়ুন সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি জ তাঁর চেহারা ज পোশাক পরিচ্ছদে পৃর্ণভাবে পিতার মত। হ্যরত মুহম্মদ (সা.) চিন্তাধারায় বিপ্বাসী ছিলেন। ১৫৩০ হত্ত
 একটি ইনৃজ্েকশনज দেওয়ার প্রয়োজন ছিল ইতিছস বিকৃতকারীদের। যোহেু

তিনিও একজন পরহহজগার মুসলমান ছিলেন তাই তাঁকক আফিম খোর বর．न মিথ্যা，অভিয়ারগ অভিযুক্ত করা হয়়ছে। কিন্তু তিনি একজন বিশিষ্ট বীর ज নির＜পক্ষ শাসক ছিলেন। কঠিন রোগমুক্তির পরই দুর্বল দেরহহ এবং পিতার মৃত্যুতে শোকার্ত হুমায়ুন দেখলেন，ऊজরাটে বাহাদুরশাহ নাদ্মে এক প্রতাপশালী রাজ্জা নিজ শক্তি বৃদ্ধি ज রাজ্যসীমা বৃদ্ধিতে চলমন，অন্যদিরে বিহারে পাঠানবীর শের আফগান প্রবল শক্তিতে দগ্গায়মান। বাহ｜দুরের বিরুদ্ধে হুমায়ুন যুদ্ধ করে তাঁকে পরাস্ত করেন। তারপর বিপুল বিক্রম্রে১৫৩৯ খৃস্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে শের আফগানকে পরাস্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু নিজেইই পরাজ্রিত হনেন। আসলে এই যুদ্ধে ধর্মের জন্য বা শৃঙ্খলার জনা ছিল না，যুদ্ধ্ধ ছিন খধ্ধু বংশীীয় মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন，তাই ১৫৪০ খৃৃ্টাব্দে আবার উভয়ে যুদ্ধ করলেন এবং শের আফগান দিল্মী 心 আগ্রা দখল করলেন। একথা সঠিক যে，শের অফগানের ধর্শগুণ，বীরত্ব． মহত্，চরিত্র，কৃটনীতি ভ রাজনীতি ক্ষমতা হহমায়ু অপেক্ষ নিকৃষ্ট ছিল না；বরং উৎকৃষ্টই ছিল। যাই হোক হুমায়ুনকে পারস্য পনায়ন করতত হয়। ঐ দুরবস্থার মধ্যে অমরকোট নামক স্থানে তাঁর আকবার নাম্ম এক পুত্রের জনা হয়।

পারস্য স্মাটের সাহাय্য পেত্যেই হহমায়ুন ১৫৫৫ श্রীঃ ভারত আক্রমণ করলেন এবং দিল্পী 心 অগ্থা দখল করে পুর্ব মর্যাদা ফিরে আনলেন। বিজয়ী হয়ে কয়েক মাসের মধ্যাই তিনি তাঁর লাইব্রেরিতে সিঁড়ি হতে পড়ে যান এবং আহত হন। আল্মাহর নাম বারবার উচ্চারণ করতত লাগলেন আর জানালেন সকনকক শেষ বিদায়। সেটা ছিন্ন ১৫৫৬ থৃস্টাব্দ।

একবার হুমায়ুন যুদ্ধকক্ষ্র হতে খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। প্রাণ বাঁচারো দায় হয়েছিল，সেই সময় এক ভিস্তিওয়ালা তাঁর ছাগन চামড়ার ভিস্তিটি তাঁকে সাঁতার কেটে পৌছে দিয়ে হ্মাযুনের প্রাণ রহ্ষা করে উপকার করেছিলেন। হহমায়ুন বন্লেছিলেন，আমি যদি দিল্মীর সিংহাসন পাই তুমি দেখা করবে। আমি তাই উপহার দেব，যl তুমি চাইবে। যথন হ্মায়ুন দিল্মীর সিংহাসন পেলেন সেই সময় ছেঁড়া ময়লা জামা পরিহিত কাঁঁধ সেই ছাগন চামড়ার ভিশ্তি নিয়ে ভিস্তিওয়ানা হমায়ুনের ফটক প্রহ্রীকে প্রস্তাব করলেন ‘আমায় বাদশার কাহে যেতত দাত।＇প্রহরী ক্রুদ্ধ इয়ে vাঁকে দাঁড় করিয়ে ৩প্তচর অথবা পাগল মনে করে অটকে রেরে বাদশাহকে জানাততই কর্মরত হুমায়ুন জানারলন，＇খুব সশ্মানজনকভাবে একেবারে আমার কাছে নিয়ে এসো।＇অদ্রুত বেশে ভিশ্তিওয়ালা ঘরে রাজ প্রাসাদে হুমায়ুনের কর্ক্রে প্রবেশ কর়তেই হুমাযুন ছুটে গিয়ে তাঁকে বুকে א্জড়য়ে ষরে বললেন，＂आমি আপনার উপকৃত হ্মায়ন। বলুন आপনি কী চান？ आমি ইনশা आল্মাহ বিনা দ্বিধায় আপনাকক তাই দেব।＇心িস্তিওয়ালা বললেন， ＂আমি চাই তোমাকে সরিয়ে সিংহাসনে বসতত।＇সমস্ত সভাসদ অবাক। হমায়ন মাथার পাগড়ি খুলে জিস্তিওয়ালার মাথায় পরিয়ে তাঁকে সিংহাননে বসিয়়

সভাসদাক্ক জানিয়ে দি匕লন, आজ হরে ইনিই দিল্মীর বাদশাহ, आমি এর নগণ্য খাদেম।' পোটা দিল্পীতত তোলপাড়। হমায়ুন বহুভারে জ্জিজ্ঞাসিত হলেন কেন তিনি এরকম করেছেন । হমায়ুন উত্তর দিলেন, পবিত্র কোরআনে আছে প্রত্র্রুতি ভঙ কর্া অবৈধ সুওরাং জমি তো ডুবে মরেই যেতাম। তাই তিনি যা চাইবেন তাই দেব বলে অগ্গীকার কর্রেছ্লেনে। একদিন এক রাত্রি যাপনের পর মহামান্য ভিস্তিওয়ানা হুমায়ুনকে আলিঙ্গন করে তাঁর মাথার মূকুট পরিত়ে তাঁকক সিংহসন্ন বসিয়ে হাত তুন্লে দোয়া করে করমর্দন করে বলে গেলেন আমি বড় পুরক্কার পের্যেছি তা হচ্ছে আপনার মানবতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা।

আর একবার এক বিষবা রানী কর্ণাবতী তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে রাজ্য সামলাতে পারছিলেন না। ঠিক সেই সময় ঢাকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি চলে। কয়েক গাছি সূততার বৃত্তাকার চূড়ির মত যাকে রাখি বলা হয়. পাঠিয়েছিলেন হুমায়ুনকে আর লিখে পাঠিক্য়িলেন 'আমি আপনাকে ডাই হিসেবে গ্রহণ করতে এই রাখি পাঠালাম, আপনি হাতে পরবেন আমাকে বোন হিসেবে এবং আমার শিক্ পুত্রকে ভাগ্নে হিসেবে সসৈন্যে এসে রক্ষা করবেন।' হিন্দু রমণীর সেই সুতা হুমায়ুন অশ্রুসজল নয়লে হাতে পরলেন এবং স্বয়ং একদল সৈন্য নিয়ে চললেন হিন্দু বোন, ভাগ্না আর তাঁদের রাজ্য রক্ষা করতে। একটি যুদ্ধ যাত্রায় কত লক্ষ টাকা খরচ তা অল্প মূল্যের সুতোর চেয়েও কম দাম মনে করে দীর্ঘদিন পর পৌছলেন সেই বোনের রাজ্যে কিন্তু তাঁর পৌছবার পূর্বেই রাণী ভয়ে ভীতা হয়ে বিষপান করে দেহত্যাগ করেছেন। হ্যায়ুন এই সংবাদে এতই কেঁদেছিলেন যে, इঠাৎ কেউ দেখলে অবাক না হয়ে পারততা না যে, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক বীর বাদশাহ তাঁর পাতানো বোনের জন্য এমন শিצ্র মত কাদদত পারেন। ঠিক এই সুভোেই শেরশাহ শক্তি সঞ্চয় করে হুমায়ুনকে পরাস্ত করে দিল্লী ও আগ্গা দখল করেছিলেন। (দ্রঃ প্রসাদ কুসুম, শিবরত্ন মিত্র)

অতএব এহেন এক দয়ার বাদশাহের চরিত্রে আফিংてখারের অভিযোগ আরোপ করে ইতিহাসের পাতাকে যেভাবে কলুষিত করা হয়েছে তা আজ আশর্র্যর বিষয় সন্দেহ নেই।

## শ্রের শাহ

১৫৩৯ খ্রীস্টাব্দ হতে ১৫৪৫ খ্রীট্টাব্দ পর্যন্ত সময় শেরশাহ রাজত্ করেন। মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করেন তিনি। এই অল্প সময়়র ম<্যেই ఆধু যুক্টে নয় সর্ববিষয়ে ত্তিন যে রাজটৈতিক ভিত্তিস্থ|পন করেছিলেন তা চমকপ্রদ। গোটা রাষ্ট্র কতকগুনো প্রদেশ্শ ভাগ কররছিরেন। প্রত্যেক প্রদেশকে কয়়কটি সরকার, প্রत্যেক সরকারককে আবার কয়েকটা পরগনায়. প্রত্যেক পরগনা কতখ়ো গ্গাম
 অষীত.न ছিল ‘সিকদার-ই-মুনসিফান’। এর্মনিভারে মুর্নসিফ. ফোতাদার, কারকুন.

आামম. দেওয়ান প্রর্ডৃতি প্রচূর পর্দবিনাস করেছিলেন আর সব উপরে ছিলেন শের শাহ স্বয়ং। চারজনই ছি.লেন নিজের বিভা,গে সুর্পত্তিত এবং সৃজনী শক্তিধর। (১) ‘দেওয়ান-ই-অজারত’ বা রাজস্ব মন্ত্রী (২) ‘দেওয়ান-ই-রিসালাত’ বা পররাষ্ট্র মন্ত্রী (৩) ‘দেওয়ান-ই-আরিজ বা সেনা বিভহগগর মন্ত্রী (8) ‘দেতয়ান-ই-ইন্সা ব। দলিল ज ভূ-মন্ত্রী। সমগ্গ রাট্ট্রের জমি জরিপ, প্রজাদের ‘পাষ্যা’ এবং "কবুলিয়াৎ’ দান, শস্য হতে কর প্রদানের সুবিধা এবং ভাররত চিঠিপত্র অদান প্রদান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রথম চালু হয় এই শের শারহর অমরেই। ভারতীয় মুদ্রা ‘তস্ক|'কে রুপপয়া নাম তারার দেওয়া।

সবচেয়ে গুরুত্পপূর্ণ কথা, শেরশাহ যেভাবে নীচুতলা হতে উপরতলা পর্যন্ত শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন তা অজজ শধু ভারতে নয়. সারা বিশ্বে কোথাজবা সামগ্রিকভাবে অথবা আi̛ণশিকভাবে প্রচলিত রয়েছে এবং শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা এত সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ ছিল যে, কাউকে ঘরে খিন বা তালা নাগাবার প্রয়োজন হরো না। রাস্তায় লুটপাট বা ছিনতাই বন্ধ করেছিলেন। ছোট বড় অনেক রর্ত্তা নির্মাণ করেছিলের। কলকাতা হতে পেশোয়ার পর্যন্ত নির্মিত বিখ্যাত রাত্তাটির ধারে ধারে বরাবর হিন্দু ও মুসনমান প্রজাদের জন্য পৃথক পৃথক সরাইখানা স্থাপন করেছিলেন। সেই রাস্তার ধাবর বসেই আমরা ইত্হিাসের ইতিহাস निখছি। এই ঐতিহাসিক রাস্তাটির নাম শেরশাহ রোড না হয়ে ইতিহাসের পাতায় ইংরেজি নাম ‘গ্গাগ ট্রাহ্ক রোড’ আমরা সংক্ষেপপ লিখি জি.টি রোড।

তিনি একবার বनেছি.েন, 'যদি আমার ‘হায়াত’ (আয়ু) আরও আল্মাহ বাকি রাখেন তাহলে অমি এমন একটি রাস্তা তৈরি করতে চাই, যেটা ভারত হতে খাইবার গিরিপথ দিয়ে একেবারে অরব দেশ মক্যা শরীফ পর্যন্ত লম্বা হবে, যেটির উপর দির্যে আমার ভারতীয় যে কোন বোন বোরকা পরর একা হাঁটতে হাঁটতে হজে যেতে পাররন।" কিন্গু তাঁর সে সাধ পৃরণ হয়নি, হঠাৎ একদিন বারুদদর স্তৃপ্পে অও্ুন লেরে যায় এবং তিনি তাতেই মৃত্যু বরণ করেন। এই মহৎ ৩ চরিত্রবান বাদশাহের জন্য শ্রীবিনয় ঘোষ ভারতজনেন ইতিহাস ৩৯৪ পৃঃ যা লিতেছ্ছেন তাতে তাঁকে মুসলমান ধর্ম অমন্যককারী বনে প্রমাণিত হয়েছে- "সয্রাট ইহলোকিক ৩ পারলৌকিক সমत্ত শক্তির আধার ও উৎস। এই রাজ তত্ত্ব শেরশাহ্ও মানিতেন।" উপরোক্ত কথা আদৌ সতা নয় কোন মুসলমান ঐ <্রপ ধারণা রাখতে পারেন না।

হুময়ুন ও শেরশাহেের পর অকবরের অগমন। ঢাঁর সম্বক্ধে ইতিপূর্বেই এই পুস্তকের এক বিস্তৃত স্থান জুড়ে অালোচনা করা হয়েছে। ত়েব একটা কথা অবশ্যই ঢাঁদের মনে পড়বে, যাঁর। অকবরের ইতিহাস ইতিপূর্বে পড়়ে ফেলেছে. সেটি হচ্ছে এই যে আকবরের চরিত্রহীনতা. নারী লোলুপতা, মৃর্খতা প্রভৃতির প্রাবল্যে লোগল সামাজ্য কয়েক মাসের মধ্যে ধ্木ংস হয়ে যেত যদিই সয্রাট

শেরশাহ রাজ্য চালান্নার পथ প্রন্তত করে না যেয়ত্ন। সুতরাং আধুনিক
 অন্তরালে শেরশাহহর নিকট বিশেষভাবে ঋনী।

জাহাभীর
অকবরের মৃত্যুর পর ১৬০৫ খৃন্টার্দে জাহাগ্রীর সিংহাসন নাভ করেন। তিনি চরিত্রে, চেহোরায, পোশাক-পরিচ্ছদদ পুরোপুরি ইসনামবিরোধী ছিলেন। ঢার সম্বক্ধে কিছ্ আলোচন্না এই ইত্হিলের ইতিহাসে করা হয়েছে। কিতু ওখু তাঁর চরির্রের কানো দিকটাই তুলে ধরা হয়েছে. کছাড়া তার একটা ভান দিক আছছ. जেটি হ্যচ্ এই- হযরত অनকফস্সানী অহমাদ সাহেবকে তিনি কারাগার্র বন্দি কর্রহছনেন। কারণ আকবরের বিরুদ্ধে অভিযান তিনিই সৃষ্টি করেছ্নেনেন এবং প্রকারান্তরে আকবরকে পরাজ্রিত করেছিলেন আ আন্যেসানী সাহেবই আকবরের নতুন ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্র। আর তাই দেখা যায় পৃথিবীর ব্বেির ভাগ নবী, পয়গম্বর দর্রিদ্দ হয়েও সহ্র সহত্র শিষ্যের নেত। আর যাঁর হাতে সারা ভারতের
 তার মৃত্যুর পৃর্ব্রেই বিকন ধর্ম্রে অচল অবস্ছা। এর প্পছনে হাত ছিন শিরহিন্দের মুজাদ্দিদ হयরত মাওলানা आহমাদ আनযফসানীর ধর্גীয় প্রচার अভিযান।

জাহাপ্গকে আশফ্জাহ পরামর্শ দিলেন বাদশাইী কর্মচারী উজির-নাজির यেडাবে মুজাफ্দিদে आহমাদ সাহহবের শিষ্য হতে তরু করেছেন তাতে একদিন রাজনৈতিক বিপ্পব आসতে পারে, তাই তাঁর দিকে নক্ষ রাথা দরককার। মদ্যপ জাহাभীর বড় বড় সেনাপতি রাজকর্মীদদর তাঁর পরামর্শ্শ দূরে দৃরে পাঠিত্যে দিলেন। তারপর মুজাল্দস আহাদ সাহেবকে রাজ দর্রবারে অসরত সংবাদ পাঠানেন। তিনি জনততন জাহাক্গের দরনার্রে প্রত্যেক সেজদা বা প্রণিপাত করতে হতে, आর করতে হতো সমূণ্ নত হয়ে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে কুর্নিশ।
 भिয়ে দাঁড়ালেন। জাহাীী জানত্ চাইলেন তিনি দরবারের আইন অন্নুসার্রে সেজদা বা কুর্নিশ করল্লেন না কেন? आর অন্তত আসসালাযু আनाইকুম ঢো
 জাহাঙ্भীরের দরবারের ভৃত্ত নই বরংং आমি आল্gাহর দরবারের ভৃত। তাই তাঁর আইনই আমার কাহছ আইন আর বাকি সব কিছ্ আমার কাছ্ বোইনি। তবে তেমাকে সালাম দেইনি এজন্য ব্, তুমি অহংকার্রী। হয়ত উত্তর ঢhরে না তখন আমার সালাম দিওয়ার অর্থ হরে প্রিয় নবীর একটা সুন্নতক্কে পদদলিত করানো।"

জাহাপীর রেরে ঢাঁকক বন্দি করে গোয়ানিয়র দুর্গে কারাগারে পাঠান। এই সংবাদ চার্রদিকক ছড়িয়ে পড়রতই জাহাओররের উপর লোক আরও অসত্তুষ হয়ে

উঠল। মহব্বত খান কাবুলে জাহাঙ্গীরের কর্মী হিসের্রে প্রেরিত হয়়েছিলেন। ত্তিনও মুজ্জিদ্দিদ সাহহেবের শিষ্য ছিলেন। তাই ক্রোবধ আগুন হয়ে তিনি বিদ্রোহ করলেন। ওধু তাই নয়. নিজ্জের নামে মুদ্রা প্রচলন করলেন এবং জাহাभীরকক বন্দি করলেন। এদিরকে মুজ্জাদ্দিদ সাহেব মহব্বত খাঁকে জাহাঈরের সজ্পে ভাল ব্যবহার করত়ত জানালেন এবং তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দিতত বললেন। মুহব্বত তাই করলেন।

জাহাঙ্গীর এবার মুজাদ্দিদ সাহেবকে সসশানে দরবারে আমন্ত্রণ করলেন, কিন্তু মুজ্জাদ্দিদ সাহেব জানালেন তাঁর কতশুরো শর্ত পালন করতত হবে। তবে জাহাओরের সহ্গে তিনি সাক্মাৎ করতে পারেন নচেৎ দেখা হ্য়়ার কোন উপায় নেই- (ক) দরবার হতে ইসলামবিরোধী সেজদা বা প্রণিপাতের ও কৃর্নিশ প্রথার উচ্ছেদ করতে হবে। (থ) ধ্বংস করে দেওয়া মর্সজ্রিদগুলো পুনঃ নির্মাণ করতে হবে। (গ) যুদ্ধকরের পুনঃ প্রবর্তন করতে হরে। (ঘ) জাহাঈরকে নিজ্েে ইসলাম অনুযায়ী চলতত হবে এবং রাজ্য ইসলামের আইন মতে চলবে। (ঙ) বিচার आগের মত কাজী বা মুফতি মৌলভীরা করবেন। জাহাঙ্র সমস্ত শর্ত মেনে নিলেন, নিজে মুজাদ্দিদ সাহে.বর শিষ্য হলেন এবং মদ্যপান ত্যাগ করলেন। পাচবার নামায, কুরআন পাঠ প্রভৃতি उরু করলেন। মৃহা্দিদ সাহেবকে প্রধান পরামর্শদাতা মদ্যপ চরিত্রহীন ধর্মতাগী প্রায় জাহাभীর যেন ইসলামের স্নিপ্ধ আলোতে নব শিত্র মত নির্মল জীবন আরম্ভ করলেন। মাত্র পাচ বছর তাঁর এই নতুন জীবন স্হায়ীত্ব নাভ করেছিল। তিনি নূরজাহানকে আর পৃর্বের মত বাইরের ভূমিকা পালন করতত নিষেধ করে দিনেন। একটি কৃুপের মত গভীর গর্ত তৈরি করালেন সেটা সোনা রুপপার টাকা দিয়ে ভর্তি করলেন সেটা হতে জাহাগীর দীন, দুস্থ, অনাথ, বিধবা হিন্দ̆ মুসলমান প্রজাদের দান করতেন।

একদিন যে জাহাগীর ছিলেন নূরজাহানের হাতের পুতুন প্রজাদের সগ্গে সাক্ষাৎ অনুভবের অবকাশ ছিল না। আজ তিনি মুজাদ্দিদ সাহেবের পরামর্শে দরবারের বাইরের ফটকে একটি শিকল রাখলেন যেটি একেবারে জাহাঙীরের শয়নকক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, আর সন্পে সক্গে একটটা ঘণ্টাও বাঁধা ছিল। যেকোন অত্যাচারিত, উপবাসী, অবহেলিত. মুসলমান, অমুসলমান প্রজা রাজকর্মচারীদের দ্বারা যঁ।র কাজ সমাধা হয়নন তিনি শিকন টানनেই বাদশা জাহাপীর তঁ|কে সক্গে সঙ্গে কর্ষে ডাকত্তেন এবং তাঁর সন্তোষজনক সমাধান করে তবে ক্ষান্ত হতেন।

একদিন র্পপ লাবণ্যের জীবন্ত প্রতীক নূরজাহান আয়নার সামনে তাঁর র্পপচ্চা করছিলেন এমন সময় এক বিকৃত মস্তিক্ক शিন্দু প্রজা কেমনভাবে এককবারে নূরজাহাননর কক্ষে উপস্থিত হয়ে পড়়ে। নৃরজাহান সহ্গে সক্গে তাকে ऊ্তল কারন। হিন্দু প্রজা মারা যায়। মৃততর অা্মীয় শিকল টানলেন এবং জাহাঈটরর নিকট বিচারপ্রার্থী হলেন নূরজাহাননর ববরুদ্ধে। জাহাঈীর তাঁর
‘্রিয়তম| বিশ্ব সুন্দরী নূরজাহান্নর বিচার করে রায় দিলেন নৃরজাহান্নর প্রাণদও।
 অनেক দৃরত্ণ. অनেক ব্যবধান। आগগ ছিলেন ধর্মমুক্ত রাজা. এখন হচ্মেন ধর্ম্যুক্ত বাদশাহ। সারা जারতত যিনি সব চেয়ে অবাক হয়্যেছিলেন তিনি তার সহর্ধি্মীী, সহকর্মিণী, চিরসঙ্গিনী নূরজাহান। নূরজাহান কাদতে নাগনেন এবং বননেন, " "হে স্বামী পুরন্না দিতের ক্োন কথা কি আপনার মরে নেই! आমার সমד্ত প্রেম-ভানাবাসা, মায়া. সেবা সমন্ত কিছ్ একটু মনের তুলাদてও ওজন করলে
 आমার মনের তুলাদর্ তোমার সারা জীবনের সবকিছू এক পাল্লায় চাপিয়েছি অর অন্য পান্লায় চাপিয়েছি হযরত মুহাম্মদের (সা.) অইনকে। বার্রে বারেই ভারী হয়েছে ইসলাম্মে আইনের নির্দেশ। ইসলামের অইনে তুমি তাকে হত্যা করতে পারতে প্রাণদণ্তের বা ব্যভিচারের অপরাধ্। কিন্তু সে দোষ তার ছিন না। আসলে সে ছিল বিকৃত মন্তিক, অতএব অবার বলাছি চৃড়ান্ত সিদ্ধান্ত তোমার প্রাণদঙ।" বিচার প্রাথ্থী স্বপ্ন দর্শন্রে মত নাটকীয় ইসনামী বিচার ব্যবস্থা দেvে
 নূরজাহানকে আমরা ফ্যা করলাম। অমরা অজ বুঝলাম ইসলাম সত্তিই শান্তি ज সত্তের নিরাপেক্র ধর্ম।"

অনেক কান্নাপুত অনুরোধে নূরজাহান তাদের নিকট কমার সাথে প্রফূর কতি পুরণ দিয়ে প্রাণ ফিরে পেলেন। জাহাগীর অত সুন্দর, आদর্শ চরিত্রের প্রভাব তাঁর সানদদর উপর পড়া অস্বাजাবিক ছিন না।

শাহজাহান
১৬২৭ খৃস্টাদ্দ হতে ১৬৫৮ থৃন্টাদ্দ পর্যত্ত স্যাট শাহজাহানের রাজতৃকন। বুন্দের খণ্গে আফগান সর্দার খানজাহান नোদী বিদ্রাইী হন কিন্তু সয্রাট তাঁকে দমন কর্রেন। তারপ্র ১৬৩২ থৃস্টার্দে আহমদগর দথল করেন। বিজাপুর ও গোনকুগার সুনতানদ্রের তিনি শান্তিপূর্ণভাবে স্যাটের বশ্যত স্বীকর করবার জন্য অরেদন জানান। কিন্ঠু তাঁরা যুদ্ধই পছন্দ করেন। অবস্থ। অঙ্ড বুঝে বিজাপুর্রের সুनতা বাৎসরিক ২০ লক্ষ্য টাকা কর দেงয়ার প্রত্শ্রতি দিয়ে সক্ধি করনেন। এমনিভাবে ১৬৩৪ ચৃস্টাব্দে বিজাপুরের অদিল শাহী ৩ গোলকুগার কুতুবশাহী সুলতান্রে সজ্গে সক্ধি করে শাহজাহান নিজের अধিপদ্য বিস্তার করেন। ৫ সময় বঈদেশে পর্ত্রগীজরা ঘাঁটি ত.তরি করে বাণিজ্য ও অত্যাচারে বেশ উন্নত্রি কর্রেছিলেন । তখন বাংলার সুবাদার ছিলেন কাসিম आাি খাঁ। স্রাট শাহজাহান

 নিহত হয় এবং অজ্র পর্ত্রুীজ বন্দি হয়ে আগ্গেয় প্রেরিত হয়।

শাহজাহান্নর !পাশাক-র্পরিচ্দদ একজন পূর্ণ মুসলমানের মতই ছিল এবং


 থকরত্ত नা বরং তিনি বহ সুনামের অধিকারী হতে পারততন। মিঃ ,োষ খৃস্টান লেথক মিঃ শ্মিথ. মিঃ ভিস্সেন্ট প্রমুথ ঐতিহাসিকের উদ্গুতি দিয়ে অার ইত্হিহেে
 শাহজাহানের অশ্বর্য বিলাস. স্থাপত--্রীতি, প্রাসাদ. দুর. বিশশষ করে তাজমহন নির্মাণ অत্রককে অবাক করে দিয়াছ্ কিষ্তু এই বিলাসিতার অত্তরালে অনেক


 এবং তার পর জীবনের ৩৫ বছর শাহজাহান তাজ্জমহলে সমাধিস্থ খ্রিয় পত্রী মমতাজ্রে ধ্যান করিয়া কাটাননি। শ্মিথ বলছছনন "During the remaining thirty five years of his life he disgraced himself by grass licentiousness বাকি ৩৫ বছর নির্বিচার উচ্ছৃজ্খनতায় শাহজাহান নিজের জীবনকে কনুমিত করতত কৃষ্ঠিত হন্ননি।"

আমরা পৃর্বেই আলোচনা করোছি বে, মমতাজের মৃত্যুর্জনিত শোকক শাহজাহান্নে মস্তিক বিকৃতি দেখা দিত্যেছিন এবং তিনি মমতাজ্জের মৃত্যুর পর ৩সু শোকে নয়, नाना শারীরিক ও মানসিক পীড়ায় পীড়িত ছিলেন. তাই দূরবर्তী শ্রেষ্ঠতম শাহজাদা অমগীরের মৃন্যনির্ধারণ করতে না পেরে নিকটবর্তী অপদার্থ দারা শিকোহকেই आশাতিরিক্ত স্নেন ও সুযোগে সিক্ত করে সুপথথর পরিবর্তে তার ঐতিহাসিক মঞ্চ হতে পনায়ন্রেই পথ नির্মাণ করেহিলেন।

শাহজাহানের তাজমহন, দিল্লির नानকেন্মা, দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খাস, มতি মসজ্জিদ, দিল্ধির জুমআ মসজ্জিদ, ময়ীর সিংহাসন প্রত্ততি শাহজাহানের অক্ষয় কীর্তি, যার সজ্পে তাঁর স্থাপত্য শিল্প ज ধর্মননুরাগী মনেরও পরিচয় বিজ্জড়িত।

একবার শাহহাজান রাতের ম্বপ্নে একটি মসজিদ দর্শন করন্নন। ঘুম ভাঙার পর তার ইঞ্জিন্য়াররদরর ডাকলেন এবং আদ্শশ দিলেন, আমার বর্ণন৷ অনুযায়ী आপনারা ঐ মর্সজ্রিদের ছবি এঁকে আমায় দেখান। সকলেই বহহর্রপ বহ্যাবে কল্পিত মসজ্রিদের একট। করে হবি জাকলেন বটট কিন্ুু একটি ছবিও বাদশাহের মন্নর মত হলো ন।। লেই সময় মস্তবড় এক সাধক বা দররেশ খুব জর্নথ্রিয়তা অর্জন করেছিহেন। অবশেঃে তারই শরণাপন্ন হতে হয় বাদশাহকে ঐ ছবির



 মত মহান মানুষ নিজ্জেক গোপন রাখার জন্য এই কৃষ্ম্রসাষনার ৩পর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। অর ক্ষমা চাইছি আপনাকে এর অাে চিনতে না পারার জনা। মেথর
 ज゙করত পারবে কেন? উशা বে বোহেশত্রে মসজ্রিদ। (দ্রঃ রাজমুকুট পৃঃ ১৩) মেথর ফকির একজন শিল্পীকে ডাকিয়ে অননলেন এবং নিজ্রে অকটি মর্সজিদ ছিব
 ছবির সাথথ হুবহু সর্গত্পিপৃর্ণ। ফকীর লেষ কथা বনলেন, " র্রাতঃ ম্মরণ থাকে. যে ব্যক্তির কখনও নামাय কাया इয়ান কেবল তিনিই এই মসজ্জিদের প্রथম প্রস্তজর্গানি প্রথিত করবেন।" (দ্রঃ র্রাজযুকুট পৃঃ ১৩, ১৯২৩ যৃঃ য়্রণণ) অরও কথিত আছছ. ঐ ঘটনার পরের দিন হতু সেই ফকিরকে আর লোকানয়ে দেখ। যায়নি।
 আমীর ওমরাদের বনলেেন, "আমি এমন লোক দ্ঘারা মসজিদের প্রথম ইট বসাতে চাই, याँর ১২ বছর কেন্নদিন তাহাজ্জুদ্রর নামাय কাজা হয়নি।" প্রতিদিন গভोর রাত্ নিয়মমিত্যাবে 这 নামাय পড়া বেশ কঠিন কাজ। তাই নান। কারণণ কেউ এগিঁ্য় অলেন না। বাধ্য হয়ে বাদশাহ নিজেই প্রথম ইট বসালেন এবং কেঁদদ বनढলেन, হে অল্মাহ! आমি জনততাম না वে, তুমি আমাকে এমনিভাবে প্রকাশ কর্র লজ্জিত করবে, হে আন্মাহ! তোমর নোকর (কৃতজ্ঞতা) বে আমার ১২

 বলেছিলেন, "আমার মৃত্যুর পর অমার ছোট বড় থ্রজারা যথন উচ্চ স্থােন স্থাপিত
 অनেক निচে কবরে जাদের দ্যেয়ার ভিক্ষুক হয়ে প্রতীক্ষায় থাকব।"
 অপবিত্র অবস্शায় প্রস্রানাল্তে লীৗচাদি ব্যতিরেরে কোন মুসলমান পুরুষ ও নারীর
 প্রতিদিন ব্যভবে মসজ্জিদে প্রবেশ, বিচরণ ও পর্যবেক্ষণ করেন তা ব্যেোন প্রকৃত

 দেখতে হবে বে. সারা ভারততর অধীপ্বর বে সয়াট শাহজাহান বিশ্বের শ্রেঠ্ঠ




কালিমা লেপন কররত দ্বিধা করের্নি? ১২ বছরের নিরবচ্ছিন্ন রাज্রি आাগ্মণ্ৰ ইতিহাসটিকে হজ করতে পারc.লই বাজ্মিমাৎ হবে মনে করে যাঁরা অবিশ্রাv বিষাক্ত কালি বর্ষণ করে গেছেন তাঁদের কোন ভৃষণে ভৃষিত করবেন তা সৃক্ষদ্রী পাঠক-পাঠিকাদের বিবেচনাধীন।

শাহজাহানের শাসনকালে দু-একটি বিদ্রোহ ছাড়া শান্তি ও শৃজ্খলা বিষ্নিত इয়नि। B.P. Saksena ব大েন. "In shahjahan's reign the Mughal Empire attained to the zenith of prosperity and affuence." অর্থাৎ- শাহজাহাননর রাজতৃকালে মুষन সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য এবং প্রাচূর্যের উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। ফরাসী ঐতিহাসিক 0 পর্যটক তাভার্নিয়ের বলেন, "শাহজাহান রাজা হিসেবে প্রজাদের ৩ধ্ধু শাসন কচ্মা নয়, পরিবার এবং সন্তানদের ন্যায় তিনি প্রজাদের শাসন করতেন।"

এরপর মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে আওরঞজেব ও তাঁর পরবর্তী বংশধরগণের ইতিহাস ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে বলে এখানেই এ অধ্যাত্রের যবনিকা টননছি।


## নবম অধ্যায়

## ভারতীয় রাষ্ট্র মঞ্চে গজনী ও ঘুর শাসকদের অভিযান

সবুক্তগীন-নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রবল পরাক্রান্ত তুর্কীরা অলপ্তগীনের नেতৃত্তে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেন। সবুক্তগীন এই আল়প্তগীনেরই ক্রীতদাস। আলল্তগীনের মৃক্যুর পর ৯৭৭ খৃ: ২০ এপ্রিল সবুক্তগীন গজনীর সিংহাসনে বসেন। आফগানের পার্বত্য এলাকায় রাজশক্তি দৃঢ় করে তিনি শাহীরাজা জয়পালের বিরুক্ধে অভিযান করেন। সবুক্তগীনের কয়েক্জন কর্মীকে বন্দি করার অপরাঁে জয়পালের ওপর ক্রুদ্ধ হয়় তিনি যুদ্ধ যাত্রা করলে জয়পান আজমীর, কলিঞ্জর, কনৌজ প্রভৃতির রাজাদের সপ্পিলিত শক্তি নিয়ে প্রত্দ্ব্দ্দ্বিত করেও জয়লাভ করতে পারলেন না। তিনি ৯৯৭ খৃ: পরলোকগমন করেন।

সুলতান মামুদ-সুবক্তগীনের মৃত্যুর পর ঢাঁর সুযোগ্য পুত্র সুলতান মামুদ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ৯৯৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০৩০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য পরিচালনা করেন।

সুলতান মামুদ খুব উৎসাহী ও উচ্চাকাক্ষী ছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রৈন্যাধ্যক্ষের অন্যত্ম এবং একজন শ্রেষ্ঠ বিত্জো ছিলেন। তাঁর সত্রেবার ভারত আক্রমণ করার পপাতত ভারতীয় রাজাগণ বক্ত্ব সন্ধি চুক্তি ভন্গ ও তাঁর আনুগত্য অষ্বীকার এবং ভারতীয় মিত্রবর্গকে উৎপীড়ন প্রডৃতি অনিবার্য কারণ। ১০০০ খৃস্টাব্দে মামুদের প্রাথমিক অভিযানের ফল্নস্বর্ণপ সীমান্তস্থিত কয়েকটি দুর্গ অধিকৃত হয়। পরের বছর তিনি জয়পালের বিরুদ্ধে অভিযান চালানে জয়পাল ঢাঁর পুত্র পৌত্রসহ বন্দিত্ব বয়ণ করে অবশেষে পরাজয়ের গ্লানি হতে আগ্মরক্ষার নামান্তরে আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেন। ১০০৫ খৃস্টাব্দে মুলতান অধিকৃত হয়। অতঃপর মুলতানের শাসনকর্তা দাউদকে বিদ্রোহা丬্যক কার্যে সহায়তার অভিযোগে মামুদ জয়পালের পুত্র আনন্দ পালের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ অভিযান প্রেরণ করেন। অনন্দপালের সন্ধিনীতির ফলে সশ্পিলিড হিন্দু বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েণ পরিশেষে মামুদের জয় হয়। ১০০৯ খৃ家ক্পে তিনি নারায়ণপুরের রাজাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ১০১২ খৃস্টাব্দে থানেশ্বরের বিরুপ্ধে অগ্রসর হয়ে তাহা অধিকার করেন। ১০১৮ খৃস্টার্দ এক বৃহৎ সেনাবাহিনীর পুরে। ভাগ থেকে তিনি গজনী রওনা হলেন। এই সময় বারনের রাজা ১০ হাজার ไৈন্যসহ ইসনাম ধর্ম গহণ করে তাঁর অধীनতা স্বীকার করেন। এক কথায় তাঁর সুদীর্ঘ ৩৩ বছর কালব্যাপী ক্রমাগত যুদ্ধে তিনি একবারঞ পরাজয় বরণ করেননি।
 घটনन। ১০২৫ থৃস্টাক্কর শেষাংশ্শ গজনী ত্যাগ করে সুলতন মামূদ ১০২৬ খৃস্টার্কর ৬ জানুয়ারি সোমনাথ্থর দ্बার উপস্থিত হলে হিন্দুরা প্রবল বাধা দান কटরও শরাজিত হয়। এই সোমনাথ<ক কেন্দ্র কররই आর্ষুনিক চিরাচরিত ইতিহাসে সুলতান মমমুদের ন্যায় স্বচ্ছ চরিত্র বীরের জপর "ভারতौয় মन्भिরসমূহ
 ইত্যাদি অসংখ্য অপবাদ অরোপ করা হয়েছে। অথচ প্রকৃত ইতিহাসে এই সমत্ত ধারণার একটিও সত্য নয়। তাঁর ভারত অক্রমণ সম্পূর্ণ রাজনৈত্কি ব্যাপার। তদানীন্তন সময়ে ভারততর ধন-সম্পদ এমনকি অর্নেকর মতত জলদস্যুরা心 তাদের লুচ্ঠিত অর্থ সোমনাথ মন্দিরে গচ্ছিত রাখত। এই সব নননা কারণণ সোমনাথ যখন মन্দিরক্রপী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল তখন আর মামুদের অক্রমপে কোন বাধা ছিল না।

ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদড এ কথার সমর্থনে বলেন. "The temples of India which Mahmud raided were store houses of enormous and untold wealth and also some of these were political centres." অর্থাৎ-মাহমুদ ভারত্তর যে মন্দিরগুলো আক্রমণ করেছিলেন তাতে বিপুল 心 বর্ণনাতীত ধনরত্ন পূর্ণ ছিন এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি ছিল রাজ্রনৈত্কিক ক্রিয়া কলাপপর কেন্দ্রস্থল। প্রত্যহ্পদর্মী বিথ্যাত ঐতিহাসিক আল-বিরুনী বলেন, "বিদেশী বণিকদের কাছে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত সাম্পীীর বিক্রয়লন্ধ অর্থে বে সমস্ত হিন্দু ধনী হয়েছিল. তাদের দানের প্রাচ্র্য দিয়েই এই সমস্ত ধনরতু সপ্চিত হয়েছিল।"

অতএব ধর্মীয় বিদ্বেমের কারণে তিনি মন্দির ধ্ণংস করেছিলেন একথা আদৌ সত্য নয়। বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার ডব্নিউ হেইগ বলেন, "His religious policy was based on toleration and though zealous for Islam, he maintained large body of Hindu troops and there was no reason to believe that conversion was a condition of their services." অর্থাৎ जাঁর ধর্মীয় নীতি সহিষ্ণুতার জপর গড়ে উट্ঠেছিল এবং यদিও ইসলাম ধর্ম সম্বट্ধে তাঁর উৎসাহ যথথেষ্ট ছিল তথ্থাপি তিনি এক বিরাট হিন্দু স্সন্যদল পোষণ করত্তন। একথা বিশ্বাস করার কোন হেত্তু নেই যে, ধর্মান্ত্তরিতকরণই পই কাজ্জের মূন উক্দ্দশ্য। Prop. Habib বলেন, "The non religous character of hisexpedition will be abvious to the critic who has grasped the salient fetures of the age. It is impossible to read a



 কোথা দেখা যার্যনি বে. যুদ্ধ ব্যতীত কোথাও কোন হিন্দুরে তিনি প্রাণদ৩ দান করেছেন।" তাঁর সামরিক বাহিনীর ইত্शিসে তিনক রায়, হাজারী রায় এবং সোনীর নাম সবিশেষ উল্নেথবোগ্য। এছাড়াও তিনি গজ্রনীতে হিন্দু সং্ক্বৃতি এবং সংক্কৃত সাহিতের উৎকর্ষ বিধাননের জন্য একটি কলেজ ৩ একটি বাজার প্রতিষ্ঠা
 করা যেতে পারে, ভারতে হিন্দু রাজ্জন্ববর্গ ও মধ্য এশিয়ার মুসনমান রাজাদের সাথে তাঁর ব্যবহারের কোন তারত্যা ছিন ন।।

তদুপরি ভারত অভিयाনের পরিপ্রেক্ষিতে মন্দির ঋ্পংস ও নুঠ্ঠনের জনা বে সমत্ত अভিযোগকারী তাঁকে নুণ্ঠন প্রিয় ও হিন্দू বিদ্দেবী বলে প্রচার করত্তন বা আজও করেন তাদদর ভুলে যাওয়া উচিত নয় বে, এ সমত্তই যুদ্ধের ন্যায় স্বাতাবিক পরিহিशিত্রিতে হল্যেছিন এবং তাঁর পৃর্ববর্তী 心 তদানীত্তন প্থথিবীতে ইহা
 লুণ্ঠিত ধন সপ্পত্তিতে বিজয়ী সৈন্যদলের ন্যাय্য অধিকার স্বীকার করা হতো। মামুদ बই প্রচলিত নিয়ম পালন করেছেন মাত্র। এটা তার নতুন কিছू आবিষার नड़।

মামুদের চব্রিত্র-আধুলিক সহজলভ ইতিহালে সুলতান মামুদের চরিত্রে বে সমत্ত কनঙ্ক आরোপ করা रয়েছে जा অনেকটাই अবিজ্ঞতাপ্রসৃত ও

 অত্ত্ত মধ্রু ও উদার।

এক্বার এক দরিদ্দ হিন্দূ প্রজ্জ সয়াটের কাছ্ অভিযোগ নিয্য এলেন, সয্রাটের ভাগ্নে নাক্ তার্র অসহায় ন্ত্রীর ওপর প্রতি নিয়ত বপশাচিক অত্যাচার চাनाয়। স্মাট তাঁকে সান্ত্না দিয়ে নির্দ্রশ দিলেন এবার যথনই তার ভাগ্নে তার্র

 সরাসরি স্যাটটর কাছে পপৗছ দেবে। তাই সেদিন রাৰত স্যাটেন ভাগ্নে অাদের বাড়িত্ উপস্থিত হল। হিন্দূ প্রজা এই সুভ্যাগের অপপক্ষাতুই ছিন। সে এবার
 নিকট থবর প্পৗছাল্লা বদশাহ তরবারি হাত্ সেই দরিদ্র প্রজার বাড়িত্ উপস্থিত

 উলঙ তরবারী দিয়ে পেছন দিক (থেক এক চোরট তারক দ্রিখ্তিত করলেন, তারপর গৃহকর্তাকক আলো জ্রালাতে নির্দেশ দিয়ে এক গ্নাস জল চাইলেন। গ্লাসটি বসে তিন নিঃশ্বাস্সে শেষ করলেন। অতঃপর দুরাকাত নামায পড়ে আল্মাহর কাছে মোনাজাত করলেন, "ওও.গা অল্মাহ, আমি যে তোমার পছন্দনীয় ইসলামের নিয়মমানুযায়ী আমার এই হিন্দু প্রজার বিচারের ভার নিজ হস্তে সুসম্পন্ন করতে পারলাম তার জন্য তোমার অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।" তাঁ হিন্দু প্রজা তাঁকে আলো নেভাননা ও জলপান করার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আবল্য স্নেহ সিক্ত ভাগ্নের শিরোত্ছেদের পথে মায়া মমতার কোন বাধা সৃষ্টি না एয় তার জন্যই আলে। নেভানোর নির্দেশ! আর অমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যথক্ষণ পর্যন্ত না আপনার অভিযোরের সুবিচার করতে পারছি ততক্ষণ জল স্পর্শ করব না। তাই এর মাথা কেটেই জলপান করতে চেয়েছিলাম কারণ आমি তখন পিপাসায় কাতর ছিলাম। আরও অবাক হওয়ার কথা এই হতভাগ্য যুবক আমার কোন ভাগ্নে নয়. সামান্য একজন রাজকর্মচারী মাত্র। ইসলামের এহেন বিচার পদ্ধতি দেখে সয্রাটের হিন্দু প্রজা সেদিন আশ্চর্যান্বিত হয়ে হত্বাক হয়ে গিয়েহিলেন।

তিনি নিয়মিত কোরআন পাঠ ও মসজ্রিদে জামতের সাথে নামাय পড়ততন। শাহ নামা রচয়িতা কবি সম্রাট ফিরদৌসী মহাপগ্তিত আলবিরুনী, ঐতিহাসিক উৎবী, দার্শনিক ফারাবী প্রমুখ মনীষীর দ্বারা তাঁর রাজসভা অলক্কৃত থাকত।

মুহাশ্মদ घুরী-সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর একাদশ শতাক্לীর দ্বিতীয়ার্ধে গজনী বংশের অভ্যন্তরীণ সুযোগ নিয়ে ১১৭৩ থৃস্টাক্ক গিয়াসুদ্দিন ঘুরী ড তার ভাই মৈজউদ্দিন ঘুরী ঘুর বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মৈজউদ্দিন ইতিহাসে যুহাশ্মদ ঘুরী নাম্র খ্যাত। দ্বাদশ শতাব্দীর চতুর্থ ভাগে মুহাম্মদ ঘুরী তাঁর ভারত অভিযান তর্র করে প্রথমে মুলতান, পেশোয়ার, লাহোর, পাজাব প্রতৃতি অধ্কিকার করার পর তারাইনের প্রথম যুক্ধে পৃথ্বিরাজের কাছে পরাজ্তিত হলেও দ্বিতীয় যুক্ধে ১১৯২ খৃস্টাব্দে পৃথ্বিরাজকে পরাজ্রিত ও নিহত করে উত্তর ভারতে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

## দশম অধ্যায় <br> দাস বংশের প্রতিষ্ঠা

কুতুবউদ্দিন আইবক- কুতুবউদ্দিন মুহাষ্মদ. ঘুরীর মৃত্যুর পর ‘দাস বংশ’ নামম এক নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে ১২০৬ খৃস্টাব্দে সিংহাসন অররাহণ করেন এবং মাত্র চার বছর রাজত্ব পরিচালনার সুযোগ লাভ করে ১২১০ থৃস্টাক্দে ‘চৌগান’ খেলায় ঘোড়ার পিঠ হতে পড়ে গিত়় হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। অতি অল্প সময়ে এই শাসন ব্যবস্থাত্ত তিনি অত্যু সুখ্যাতি লাভ করেন।

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক নায় বিচারক ছিলেন। তিনিজ হিন্দু-মুসলমান সকলকে সমান চোখে দেখতেন। সুলতান কুতুবউদ্লিনের অলেমদের সঙ্গে গাঢ় সশ্পর্ক ছিল। তাঁর দরবারে কাজী হামীদুদ্দিন ইসতেকার, অनীবিন্ আমরুল্ মাহমুদী, ফকররে মুদাব্বার সদরু户্দিন, হাসান নিজামী. মাওলানা বাহাউদ্দিন ঊশী প্রমুখ পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা অবস্থান করতেন। তিনি শরীয়ত (শাস্ত্র)বিরোধী ট্যাক্স অ্রহণ বন্ধ করে শরীীয়তসম্মত ট্যাক্স আদায় করতে নির্দেশ দেন।

কালন্ধর, বেনারস, কালপী, দিল্ধী, অজমীর, আজাইন এবং বাদাউনির যুক্ধে তিনি মন্দির ধ্পংস করেছ্ছিলেন বলে যে বর্ণনা সচরাচরভাবে পাওয়া যায় তা সত্য रলে তুর্কীয় আক্রমণে উত্তর ভারতে একটি মন্দির心 অবশিষ্ট থাকত না এবং হাজার হাজার মসজিদ হতো। কিন্তু বাস্তুব অবস্থ। অন্যরকম- উত্তর ভারতে তখন ১২টি মসজ্জিদও ছিল না, পক্ষন্তরে সেই সময়ে হাজার হাজার মন্দির বিদ্যমান ছ্নি। দू-একটা মন্দির যা ধ্রংস হয়েছে তা কোন ধর্মীয় প্রোগ্যাম অনুযায়ী হয়নি, যুদ্ধের হাগামার ফলেই হয়েছে।
(সালাতীনে দেহनীকে মজহারী রুজহানাত, পৃ: ৫৮, ৯০-৯৭ দ্র:)
ইলতুৎমিস-কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আরাম শাহকে সুলত/ন মনোনীত করা হয়। কিন্তু তাঁর অয়াগ্যতার ফরলে জমরাহগণের অনুরোধধ ইলতুৎমিস ১২১১ থৃ: সিংহাসনে আরোহণ কররেন। তিনি লাহোর. মুলতান; বুদাউন, অয়াধ্যা প্রভৃতি অঞ্চনে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত কুর্র তাঁর দুই বৃহৎ প্রতিদ্বন্দী তাজর্দ্দিন ও নাসিরউদ্দীনকে পরাস্ত কররন। ১২৩০-৩১ থৃ: ইর্খতিয়ার উদ্দীনকক পরাজ্রিত করে বাংলার সিংহাসন দথল করেন। ১২৩২ খৃ: গোয়ালিয়র ऊাँর অধিকারভুক্ত হয়। ১২২৯ খৃ: বাগদাদের খলিফার নিকট হরত তিনি "সুলতান উল হিন্দু" উপাধি লাভ করেন।

ইলতুeমিস নিজ্জের সদগ্তণণর দ্বারা ইতিহালস এক অমর কৗর্তি স্থাপন করেন। সমসাময়িক ঐত্হিাসিক মিনজাহ উস্ সিরাজ বল্লেন. "এই রকম ধার্মিক. দয়ালু, আল্লাভক্ত ও বিদ্বানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে আর্গ কখনত আরোহণ করেননি।" Never was a sovereign so virtuous, kind hearted and reverent towards the learned and divines at upon the throne of Delhi. (Minhaj-us-Siraj)

দিল্লীর কুতুবমিনার ও আজমীরের অপৃর্ব সুন্দর মসজিদ তাঁ স্থপতি বিদ্যার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের কথাই ঘোষণা করে তিনিই সর্বপ্রথম আরবী মুদ্রার প্রবর্তক। ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ ও আরs অনেক ঐতিহাসিকের মতে তিনিই ভারতে দাস বংণের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

সুলতান ইলতুৎমিস সপ্তাহে তিন দিন, রমজান মাসে প্রত্যেক দিন, জিলহজ্ব এবং মহররম মাসের ১০ তারিখv ওলামা সম্প্রদায়দের নিয়ে ওয়াজের (বক্তৃতা) সভা করতেন। তিনি পঞ্ধীয় নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন এবং জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও তার জন্য নামাযের ব্যবস্থা ছিল এবং ইমাম ও বক্তা প্রত্যেক যুদ্ধে তাঁর সঙ্গী হত্ন। সুলতান সামসুদ্দিন ইলতুৎমিস আনুগত্য এবং উপাসনায় লেগে থাকততন। জুমআর দিনে মর্সজিদে যেতেন এবং ফরজ ও নফল नाমাय পড়ার জন্য সেখানন অবস্থান করত্তন। সমস্ত রাতি জেগে নতশিরে আল্লাহর দরবারে বসে থাকত্নে। হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়ার (র.) বর্ণনা, তিনি রাত জাগত্নে কাউকে জাগাত্ন না। (তবকতে আকবরী ১ম খও ৬৩ পৃ: ও ফাওয়ায়েদুল ফাওয়াদ’, ২১৩ পৃ: দ্র:)
‘সালাতীনে দেহলীকে মজহাবী রুজহানাত’ পুস্তকের ১০৮ পৃষ্ঠা হতে জানা याয়, রাতত যখনই কেউ ঢাঁকে দেখত তখনই দেখত্ পেত তিনি দঙায়মান অবস্থায় উপসনায় মগ্ন আছেন। নিজেই পানি আনতেন, ওজু করতেন। চাকরদের কখনও জাগাতেন না বরং বলতেন, যারা আরাম করছে তাদের কী করে কষ্ট দিই?

গোলাম সরওয়ারে উক্তি- यদিও বাদশাহীর (রাজত্) সর্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল প্রকাশ্যে, অন্তরে তিনি ছিলেন ফকীর এবং ফকীরই তাঁ্র বন্ধূ ছিল। (খাজ্জিমাতুল আসফিয়া, ১ম থণ, ২৭৬ পৃষ্ঠা)।

ঐতিহাসিক বারণী বলবনের উক্তি নকন করে বনেছেন, ঐ রকম বুযুর্গ এবং পবিত্র মানুষ তিনি কখনও দেখেননি বা শোনেননি। ('তারিখি ফিরোজ শাইী', १० পৃঃ)

ইলতুৎমিস নয়-দশ বছর বয়সে বোখারার বাজারে বিক্রীত হন। একদিন তাঁর মনিব তাঁকে বাজার থেকে আঙ্গুর কিতে আনতত বলেন। ত্তিনি পথে পয়সাটি

হারিয়ে ফেলেন। ছোট বালক কাঁদত্ত থাকলে একজন ফকির তাঁকে সমস্ত জিজ্ঞাসা কর্র নিজের পকেট হরত পয়সা দিয়ে আঙ্গুর কিনে দেন এবং বলেন, "দেখ, তুমি যখন বড়লোক হবে তখন ফকির-দররবেশদের সম্মান করবে এবং চাঁদের অধিকারকে স্বীকার করা নিজের অবশ্য কর্তব্য মনে করবে।" এই সামান্য ঘটনা তিনি চিরজীবন মনে রেখ্খিছনেন এবং অনেক সময় দরবারে সর্গীৗরবে তা বর্ণনা করতেন।

আর একদিন কতকতুলো সঙ্সীস উপবিষ্ট খাজ। মইনুদ্দিন চিশতীর পাশ দিয়ে রাখান বালক ইলতুeমিস ধনুক হাতে যাচ্ছিলেন। খাজা সাহেব দেখা মাত্র বললেন, "এই বালকই একদিন দিল্মীর সय্রাট হবে।" চিশতী সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যই একদিন বাস্তবে যথার্ত রূপ পরিহ্থহ করেছিন।

সুলতানা রাজ্জিয়া- মুসলমান নারী হিসেবে রাজিয়াই সর্বপ্রথম ১২৩৬ থেকে 80 शৃস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিনেন। তাঁর সময়ে চারদিকে বিপদ ও বিদ্রোহ দেখা দিলেও সাহস ও উন্নত কুটবুদ্ধির দ্বারা তিনি শিগগিরই সমন্ত দমন করতে সক্ষম হন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ বলেন, "नক্ষণাবতী হরে দেবল এবং দানরিলা পর্যন্ত সমস্ত দেশের তিনি মালিক ছিলেন এবং আমীরগণ তার আনুগত্য ও প্রভুত্ণ স্বীকার করে নেয়।" তিনি আরও বলেন, "রাজিয়া একজন শ্রেষ্ঠ সুলতানা, জ্ঞানী, न্যায়বতী, মহানুভবা, বিদ্যোৎসাহিনী, সুবিচারিকা, প্রজাদদর রক্ষাত্রী এবং সৈন্যবাহিনীর সুপরিচালিকাক্রপে চিত্রিত হয়েছেন।"

সুলতানা নাসির্रদ্দিন মাহমूদ- নাসিরুদ্দিন মাহমুদ কুড়ি বছর (১২৪৬-৬৬) কাল রাজত্ব করেছিলেন। তিনি একজন অমায়িক সুবিচারক. উদার, মহানুভূতিশীল, সরন এবং ধার্মিক বাদশাহ ছিলেন। তিনি অবসর সময়ে কোরআন নকল করে রাজারে বিক্রি করত্তন। সুলতানের লেখা কোরআন বনে লোকে সীমাতিরিক্ত দাম দিতে পারে মনে করে তিনি নিজের নাম গোপন করতেন। তিনি বিনা অজুতে মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম নিত্নে না। একদা মুহাম্মদ নামে তাঁর এক সেবককক তিনি তা-জুদ্দিন বলে ডাকত্তে। নামের বিকৃতি তনে সুলতান অসন্তুষ্ট হয়েছেন মনে করে সেবকটি কয়েকদিন দরবারে হাজির না হলে বাদশাহ তাকে সমস্তু বুঝিয়ে বললেন যে, ঐ সময় তাঁর অজু ছিল না।

নাসিরুদ্দিন অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। একবার তাঁর কোরআন শরীফ পড়া অবস্থাতে এক ব্যক্তি এসে বললেন, "এই জায়গাতে ভুল আছে, ওঠা কেটেদিন। নাসিরুদ্দিন ওটাকে কেটে দিয়ে লোকটি চলে গেলে পুনরায় তা লিখে দিলেন। সেবক এর কারণ জ্জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনে, "ঐ লোকটির ভুন বলাটাকে অস্বীকার করল্ল তিনি মন্োক্ষুন্ন হত্তন। জেনে রাখো মানুষের মনের তুলনায় কাগজের উপর থেকে দাগ মিটিয়ে দেওয়া সহজ।" তিনি রাজকোষ হতত

পয়সা निত্ন নा। তাঁর ग্ত্রী বাদী রাখার প্রत्ठাব দিলে তিনি তাঁকে এই বলে সাব্ব্নন দিয়্য় বলেছিলেন বে. "রাজকোম খোদার বান্দাদ্রর. आযার নয়।"

সুनডান গিয়াস উদিন বनবন- বলবন ब্রথম জীবনে মোঙ্লঢদর হাতে বन्দি হয়ে বাগদাদের খাজা জালাল উদ্লিন বসরীর নিকট বিক্রীত হন। ১২৩২
 ইলতूeমিস ক্রয়্ কররেন এবং বিভিন্ন পাদ্দ নিয়ারাগ করেেন। অবশেশে ১২৬৬ খৃস্টাব্দ সুলতান নাসিরুদ্দিনের মৃত্ার পর গিয়াসুদ্দিন বলবন উপাধি ধারণ করে ষষ্ঠ বছর বয়লে সিংসাহন আরোহণ করেন। তিনি নানা সংং্কারমূলক কাজ করেহিলেন। জায়ীীর প্রথার বিলোপ जাধন, মোপ্ল দুর্ষ্যচের দমন, বৈরেশিক নীতি निর্ধারণ, তুগ্রিল খাঁর বিদ্রোহ দমন ইত্যাদি অনেক রাজ তিনি করেছেন। রাজাকে পৃথিবীতে आল্লার প্রতির্নিধি মনে করে চারটি প্রধান কর্তব্য পাননের ওপর তাঁর পারানৌকিক মুক্তি নির্ভর করে বলে জানত্তে। यथा (১) ধর্ম রক্ষা করা এবং শরীয়ততর শাসনকে কার্यকর করা; (২) দুর্নोতি এবং পাপ কার্य निবারণ করা; (৩) ধার্মিক এবং স্জ্রান্ত লোকদ্রের রাজকার্ৰ্য নিযুক্ত করা; (8) সুবিচার এবং সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করা।
 এক উল্লেথযোগ্য অধ্যায়। তাতারীরা মুসনিম রাজ্য আক্রমণ কর্লে তিনি কেবন নিজের রাজাই রক্ষা করেননি হাজার হাজ্রর হতভাগ্রে আশ্রয় দিত্যেছিলেন।

বनবনের চর্রিত্র- তিনি প্রথম জীবনে কিছ্মঢা মদ্যপায়ী ও আরামথ্রিয় হলেও সিংহাসনে আরোহণণে পর ঢাঁর জীবনে সামপ্রিকভাবে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। সমস্ত অবৈধ জিনিস হতে তিনি সর্বদা দূর্রে থাকত্ন। মদ্যপান থেকে কঠ্ঠের তওবা করেন, এমনকি মধ্যপায়ী ব্যক্তিদের নামেচচারণ করত্তও তিনি ঘৃণাবোধ করত্ন। তিনি নিজে দ্দনন্দিন পাচ্বারের নামাय জামাতের সঙ্পে আদায় করতেন এবং সন্তানদেরও তাগিদ করত্নে। ফজরেরের নামাজ্ের পরিবর্ডে उয়़ থাকলে অথবা জামাত্র সাথে নামাय आদায় না করলে তিনি তাদের সক্রে এক মাস পর্ষন্ত বাক্যানাপ করত্তন না। কোন মসজিদে ওয়াজের (বক্তৃত) থবর পেরে তকফ্ষণাৎ গিত্যে সাধারণ মানুভ্বর মত বসে থাকত্ন। তিনি সর্বদা অজ্র অবস্থায় থাকার চেষ্ঠ করতেন এবং সাধারণত এবাদত করত৩ন। তিনি জানাयায় (মৃত ব্যক্তির জন্ প্রা্থনা পর্ব) জংশ গ্রহণ করতেন। बূমজার নামাভ্যের পর তিনি কবর জিয়ারতত করত্ন। (তার্রিখি ফিরোজশাহী 8৬-8৭ পূঃ দ্রঃ)

লক্ষৌতি থ্থেকে ফিরে আসার সময় হিন্দু-মুসলিম সকলে মিলে তাক্ক অভর্থনা জানাত। তিনি প্রাদ্রে সার্বিক সুখ-স্বছ্ছূন্দ্যের ব্যবস্থা করেছ্লেনেন लেच হামীদूদ্দিন সাওয়াनী (র.) এবং শেখ নিজামুদ্দিন আওলিয়া (রা.) তার


কায়র্কেবাদ- মুহাশ্ষদ- মুহম্মদের মুত্যুর পর বলবন তার দ্রিতীয় পুত্র বুপরা খানকে রাজ্যের ऊক্রু দায়িত্ণ গ্রহণ করতে বনলে ত্তিন ত। অন্ধীকার করায় अভিজাত সস্প্রদায় বলবনের মৃত্যুর পর বৃগরা খানের পুত্র কায়কোবাদকে ১২৮৭


সুলতन মোয়েরুল্দিন কায়়কোবাদ নামাय-রোया করত্ন না। তিनि শরাবৃথার ড অরামপ্রিয় ছিনেন। একদিন এক ব্যক্তি তাঁর পিতৃহত্তা কায়কোবাদকে শতর্জিতে জড়িয়ে দাক্রণ মার দিয়ে যযুনার জ/ে ফেণে দেয়। এর্মনি নৃশংস ও অর্যাদার সাধ্থই তাঁর মৃত্যু হয়। (সালাতীনে দেহনীকে মজহবী K্রুহাতান ৫ম অষ্যায় দ্রষ্যবা)

পাঠক পাঠিকার্গর্র এখানে স্রর্ম আদশ্শ বিদ্যুতির শোচনীয় পরিমাণ দর্শন করত অনুরোধ করি।

## একাদশ অধ্যায় <br> খলজী ব!শের্ন উখ্থান

খनজী বংণের आদি পরিচয় সম্বক্ধে ঐ্রিহ্হাসিক্দের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সাম্রতিক গবেষণার ফনে খলজী বশশকে তুর্কী জাতি সষ্ঠৃত বলে সিদ্ধান্ত গহণ করা হয়়েছে। কিন্তু দীর্ঘকাল आফগানিস্তানে বসবাসের ফনে তারারা
 ও অनয ঐতিহাসিকগণ ভ্রম বশত তাদদর আফগানিস্তানের অধিবাসী বলে বর্ণনা করেছেন্ন।

সুनতান জালালুদিন খলজী- কায়কোবাদের মৃত্যু পর ওমরাহ এবং খলজীদদর মধ্যে সিংহাসনকেন্র্রিক ঝগড়াতে খলজীদূর জয় হয়। অবশেষে
 জারোহণ করেই দৌলতখানায় প্রবেশ করে দুর্রাকাত খকরানা (কৃতজ্ঞতা) নামায পড়লেন। (সালাতীনে দেহनীকে মজহী র্রজছহানাত, ১৯৬ পৃঃ দ্ঃঃ)

১২৯২ থৃন্টাক্দে হানাকুর নাতী आবদুল্মাহ ভারত আক্রমণ করলে জালানুদ্দিন তাঁর মোকাবিলা করেন। কিত্হ কিছ্ দিন্নের মধ্যেই জালানুদ্দিনকে পিতা বলে
 এক নাতি ‘আলাফ’ সদলবরে মুসনমান হয়ে ভারতুর ইতিহালে ‘নব মুসনমান’ (New Mussalman) नाমে খ্যাতি नाड করেন। সাইদী মাওলানাকে হত্যা করা জালালুল্দিনের রাজত্ণকালनর অন্যতম প্রধান ঘটনা। (এ পুसुকের ২০৪-२০( পৃ̊ দ্রঃ)

 হয়। রমজান মাসে ভাইপপা এবং জামাই আলাউদ্দিনের সাথ্থ কাটরা যান। ইফতারের সময় হঠাৎ নুসরাত খানের ইপ্গিতে মুহমদ সেলিম তাঁকে आক্রমণ করেন। অতঃপর তাঁকে শহীদ করা হয়। মৃত্রর সময় তিनि কালেমা শাহাদাত (অর্থাং ইসলামমের মূলমন্ত) পড়ছিলেন।

সুলঢান আলাউদ্দিন খनজী- জালানूদ্দিনের মৃত্রুর পর ১২৯৬ ঘৃঃ নানা বিপদকে সभী করে আলাউদ্দীন খলজী দিল্झীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। একদিকে জানাनী প্রধানগণ বৃক সুলতান্রর মৃত্যুর প্রতশোধ গ্রহণে সচেচ্ট, অপরদিকে রাজমাত মািকা জাহানের চক্রান্তে রুকনুদ্দौन ও ইব্রাহিমের সিংছ|সन नাভ, তদুপরি উপর্যুপরি মোপনদদের আক্রমণ।

বব্হুত ভারতব্যাপী সা্রাজ্য বিস্তারের প্রথম পথ প্রদর্শনই আनা উদ্দীনের সর্বপ্রধান कীর্তি। আলাউদ্দিনের সম্রাজ্য বিস্তারনীতিকে উত্ত্র ভারত ৩ দাক্ষিণাত্য

 চিতোর প্রসল্গে আলাউদ্দীন পস্লিনীর যে উপাথ্যান বহহন প্রচলিত आছছ তার মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। সেনাপতি মালিক কাফুর্রের সহায়তায় দাক্ষিণাতা বিজয়াতিযানন আলাউদ্দীন অকে একে দেবপিরি বরক্গল, মাদুরা প্রভৃতি নিজ অধিকারডুত্ত করে রামমপ্রর সেতুবক্ক পর্যন্ত মুসলিম প্রভুত্পের প্রতিষ্ঠা করে ১৩১৬ খৃস্টাব্দে পর্লোক গমন করেন।

শাসন ব্যবস্शা- आলাউদ্লিনের শাসন ব্যবস্शায় উল্भেথcোগ্য কীর্তি হল মেটটামুটি এইক্রপ ঃ তিনি সামরিক বিভাগের সংক্কার সাধন করে সৈন্যদের বেতন निর্ধারণ করেন, জিনিসপত্রের দর বেঁ̌4 দেন, মদ্যপান কঠারভাবে নিষিদ্ধ করেন,

 ইण्गापि।

চব্রিত্র ও কৃতিত্- মুঘन কুলগৌীর রবি আলমগীর্রের কথা বাদ দিলে তার পृর্বে কোন মুসলমান এত বড় বিশাল রাজ্যের শাসক ছিলেন না। তাঁর ব্যক্তিগত চারিত্রিক কনক্কের কথা ব্যত্রেকে শাসনগত য্যাগতত ও কৃত্ত্ন নিঃসন্দেহহ প্রশংসনীয়। ধর্ম সম্বন্ধে বেপরোয়া মনোভাব, স্থার্থপরতা, পাপ্রবণতা, דৃটনীতির নামে প্রजারণার সৃক্ম কৌশन ঢাঁর বাক্তিগত চরিত্রে মসিলিক্ঠ করেছিল। বলাবাহ্ল্য, আनांউদ্দীনের এর্রপ ধর্মদ্রাইীতাই পরবতী যুগে ঢাঁর
 বণ্ণশর পতনের অনাতম কারণ।
 করোহিলেন বলে বে তথ্যাি প্রচারিত তা সত্য নয়।" (Medieval India, Ishari Prasad, P-208)

মুর্যাও এবং প্রফেসর হাবীব লিছেছেন, "রাবণী বেখানে ‘হিন্দু’ শক্দ ব্যবহার করেছেন ঢাঁ্র উর্দেশ্য হন যুত, মুকাদ্দাম, চৌধৃীী ইত্যাদি। এরা ছিল অত্যত্ত শক্তিশালী। সুতরাং রাজনীতি্র প্রয়ারাজনে তাদের শক্তিহীন কর্রার প্রয়োজন ছिन।" (Agrariam system during the Muslim Rule in India by more land, P-225 \& An introduction to the study of Madieval India, by Prof: Habib. P-45, Aligarh University magajin) অর্থাৎ যুত, মুকাদৃদাম, চৌধুরীকক এবং হিন্দুদ্দের তিনি ধর্ম্মর কারূণ নিষন করেনননি। ডাঃ ত্রিপাঠী নিহেছেন, "তিনি มूসলমানদেরও ছাড়েননি; অতএব হিন্দूদের কীভাবে ছাড়া সষ্বব?" (Some aspects of Mulsim administration, by Dr. Tripathi. P-258)

বারণী- জনাব জিয়াউদ্দিন বারণী থলজী যুগের অন্যতম c্রেঠ্ঠ ঐতিহাসিক।
 সমসাময়িক বাদশাহদের জীবন-বৃত্তান্ত ও বহ্ ঐতিহাসিক তথ্যের সক্ধান পাওয়া यায়। একানের ঐতিহ্য সিকরা ঢার এই গ্থ হতে বহ তথ্য সগ্রহ করে তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও বিচারব্রোধর প্রশংসা করেছেন।
 থাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সর্ব প্রিয় শিষ্য। অँর आসন নাম आবুল হাসান। তিনি ১২৫৩ शৃঃ জন্মে ১৩২৫ থৃঃ দিষ্षীতে মারা যান। অতি অল্প বয়স থেকেই তিनि কবিতা লিখত্ত। একবার বলবন পুত্র বুগরা খানের সৌজনেযে অনুষ্ঠিত কবিদের সভায় তাঁর স্বরচিত কাব্য তনিয়ে একখানা মোহর পেয়েছিলেন।

পীর ब्रষঠ নিজামউদ্দীন (র.) आামীর্রকে অত্তধিক ভাनবাসত্ন। তাই মनীীী णাঁর শেষ জীবনের প্রার্থনা শিষ্যদের কাছে ব্যক করেহিনেন-" "আমীরকে দেখছি না কেন? आমার ডাক অসেছে, ব্যেড হবে। যमि আল্লাহ তায়ালা বলেন, পৃথিবী থেকে কী এনেছিস आমার জন্য?" অখন বनব, "পৃথিবী घুর্রে তোমার জন্য এনেছি এক সুমহান কবি, যার হুদয় ফুলের মত সুন্দর, নাম তার আমীর
 ছুটে এলেন বাল্নাদেশ থেকে দিহ্gীতে। जারপর দিবানিশি ব্যেগীর কবরের পাশে



## দ্বাদশ অধ্যায়

## ছুঘলক বংশের আবির্ডাব

গিয়াসুদিন ঢूমনক- দোর্দ প্রতাপ আালাউদ্দিনের মৃত্যুর পর চাঁর বংশধ্ররদদর মধ্যে সিংহাসনকেন্দ্রিক কোন্দল, চক্রান্ত ও হতাকাતে দেশে অশাা্তি দেখা দিলে আমীর ওমরাদদর সবিশেষ আবেদন উত্তর-পণিম সীমান্তের দীপলभুরের শাসক গাজী মালিক ‘গিয়াসুদ্mিন তুঘলক’ নাম ধারণ করে ১৩২০


 ख़।

তিনি সুশাসক এবং আল্লাহ ভক্ত ছিলেন। জিয়াউদ্দিন বারণী লিখেছেন,
 পর্যন্ত এশার নামাय না পড়তেন হেরেমে প্ররেশ করত্তন না। তারিখি ফিরোজ
 রমমান মাসে রীতিমত তারাবীহ পড়ত্নে এবং রোयা রাখত্ন। अধিকাংশ সময় ওভू অবস্থায় থাকতেন এবং সারারাত এবাদত্ত নিমগ্ন থাকতেন- তবকাতে
 প্রমুথের সম্মান যথ্টে বেড়ে গিচ্যেছিন- তার্রিখি ফির্রাজ শাহ, 88) পৃঃ। তিনি নিজেও মদ খের্ত্ন না আর জনসাধারণকেও মদ খাওয়া থেকে বিরত রাখতে চেট্টা করত্তেন

মুহাশ্মদ বিন তুघলক- গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের মৃত্যার পর তাঁর পুত্র জুনা খঁ ‘মুহাম্মদ বিন তুঘলক’ নাম দিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর রাজতৃকান ছিন ১৩২৫ থেকে ১৩৫১ ঘৃঃ পর্যন্ত।

সুनতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন ভারতের ইতিহােে এক অতি উচ্চ มর্যাদাসশ্পন্न বাদশাহ। ধর্মের দিক দিত্যে তিনি যেমন ম্বচ্চ জ্ঞানের অনুসারী ছিলেন, তের্মনি রাজনীত্র্তে বৈপ্পবিক চিত্তা-ধারায় বিশ্গাসী ছিলেন। তার্র সম্पুর্ণ কোরআান মুথন্থ ছিন এবং পৃর্ব উল্মিখিত ‘হেদায়া’র মত ফেকাহ শান্তের কঠিন


 मাঁড়িয়ে থাকতেন। ফজরের নামাय পড়ার পর অধ্কি সময় পর্यন্ত অন্যান্য অজিফা
(এক বিশেষ প্রাত্তহিক উপাসনা) পড়ডত্ন-(তার্রিখি ফিরোজ শাহী ৫০৬ পৃ: দ্রঃ) ঐতিহাসিক ফিরিশ্ত। সুলতানের নফन এবং মুস্তাহাবে আগ্রহের বর্ণনা fिয়্যেছেন- তার্রিখ ফিরেরাজ শাহী এবং মাআশার রহিমী 2ম খও ৩৪৫ পৃঃ দ্রঃ)।
 মহররম মাসের ১০ তারিখে রোयা রাখত্ন। ছোটখাটে। ব্যাপারে৩ ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতেন। শরিয়তসস্পতভাবে জবেহ করা হয়নি বলে মনে হলে সেই পঙ্খর মাংস থেত্তন না- (অাজায়েবুল আসফার, ১৭৬ পৃঃ)। লেইখ আবদুল इক মোহাদ্লেেে দেহনবীর বর্ণনা থেকে জানা যায়. সিংহাসনে বসার পর তিনি
 শ্রেষ্ঠ নাম হিসেবে বিবেচেতি। তবে তিনি নিজেকে 'মুহীয়ে সুনান খতামান্नাবিইন, অর্থাৎ শেষ নবীর সুন্নাত্কে (জীবন ব্যবস্থ) জীবিত কারক বলে অভিহিত করর্নে। ঐতিহাসিক বারণী লিvেছেন, ব্যভিচার ইত্যাদি অবৈধ কাজের দিকে তিनि নজর দিতেন না, অध্রत্যোজনীয়, अन्नीল এবং কৃৎসিত দ্রব্য থেকক যতদূর সষ্ব নিজ্রেকে দৃর্রে সরিয়ে রাখত্ন। হেরের্ প্রবেশের সময় না মোহর্রেম (যাদের বিবাহ করা অবৈধ) মেয়েরা ঢাঁকে দেথ্থের্দা কর্তত এবং তিনিও তাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া অতন্ত দোম্রে জ্ঞান করততন। (তারিখি ফিরোজ শাহী ৫০৬ পৃ® দ্ㅇ)

তিনি ঢাঁর মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত্ন, তাঁর কোন আদেশেরই তিনি বিবরোধিতা করত্নে ना। তিনি মদের মোর শত্রু ছিনেন। মদ্যপানের অপরাধে একজন आমীরের তিনি সমস্তু সম্পত্তি বাজ্যোশ্ত করেছিলেন। শাহাবুদ্দিন আল आমরী শিবनो বলেন, সে সময় দিল্gীতত প্রকাশ্য মদ পাजয়া यেত না। তিনি মসজিদে জামাতের সঙ্গে নামায পড়ার জন্য থুব জোর দিতেন। ইবনে বতুত निহেছেন, বাদশাহ যুসলমনদ্দর নামাফের ব্যাপারে খুব জোর দিতেন। জামাত্র সাথে নামাय না পড়ার অপরাধে তিনি তাঁর একজন নিকট आய্রীয়কেও কঠোর শাস্তি দান কর্রেন। ভারতে ইনিই প্রথম বাদশাহ, বিनि শাসন ব্যবস্থায় নামাयকে অभীভূত কর্রেছিলেন। শেষ পর্যত্ত নাচ-গান করা মেয়েরাও নামাযে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ্ছিন। সুনতান মাহমুদ বিন ডুঘলক তবनীগগর সমর্থক ছিলেন এবং সংক্কৃত ভাষায় পজ্তিও ছিলেন। সেই যুগে তিনি সতীদাহ প্রথা তুলে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্ুু হিন্দু ধর্মে বির্রোধিতা বা হ্তক্ষেপ হবে বলে বিরত হন।

মুহ্মদ বিন তুঘनকের্র মন্তিষ বিকৃতি না ঐতিহাসিকদের হুদয় বিকৃতি?
মুহম্মদ বিন ডুঘলক ছ্লিলেন সর্বণণেণর সমন্বয়ে এক অদৃশ্যপৃর্ব ব্যক্তিত্ৰ. অতুनনীয়. খোদাভক্ত এবং নিরলস সগ্গামী বাদশাহ। অতএব এহেন এক মধুর চরিত্র সম্রাটটর ঘাড়़ ‘পাগন’. ‘বিকৃত মস্তিষ্ক’ আর ‘রক্ত লোলুপ’-এর ষ্যা|শ্প না नाগালে ঐডিহাসিক হওয়া যাবে না অথ্বা প্রভুতক্ত ভারতপ্রেমিক হওয়া সষ্বব

হরে না। তাই তাঁকে দুর্নামের শিকার হতত হয়েছছ। काরণ $এ$ कथा প্রকাশ্য দিবালোককর ন্যায় স্পষ্ট যে, ভারতীয় মুসলমান বংশধররা যেদিন থেকে তারা ইসলামের ছায়া অবলম্বনে গঠিত হবে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদরর্শ আদর্শবান হনে, উন্নত-আদর্শ রাজ্জা-বাদশাদের চরিত্র মাখুর্যের রাঙ্ভ রঙিন হবে সেদিনই ভারত প্রভু ইংর্রজদের লোটা-কন্বল কাঁৃে নিয়ে এ ভারত ভৃমি ছেড়ে সুদূর পশিমদেশশ পাড়ি দিতে হবে। তাই ইংরেজ প্রভু ভ তাঁদের পোষ্য পুত্রের দन প্রায় সমস্তু আদর্শ মুসলিম রাজ্জা-বাদশাদদর চরিত্রেই কলক্কের বিষাক্ত ইনজেকশন প্রয়োগ করেছ্ছেন. এমনকি অনেক স্থানে পবিত্র ইসলামের ওপরও নির্মম আघাত হেনেছেন। প্রধানত চারটি কারণে মুহাম্মদ বিন তুঘলককে ইতিহাসে পাগল, নিষ্ঠুর এবং খামখেয়াनীর অভিয়োগে অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে। কারণগুনো এইর্রপ (১) রাজ্য জয়ের পরিকল্পনা (২) রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তরকরণ (৩) দোরাব এলাকায় করভার স্থাপন ও (8) তায্র মুদ্রার প্রচলন। এবার কারণগুলোর যথার্থতা ও. বৌক্তিকতা নিয়ে কিছ্র আলোচনা করা যাক।

১। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারণী नিখেছ্নে, খোরাসান অভিযানের উफ্দেশ্যে মুহম্মদ বিন তুঘলক ৩৭০,০০০ সৈন্য সi্ম্রহ করে অবশেষে এই পরিকল্পনা ড্যাগ করেন। এতে তাঁর বাস্তব জ্ঞানের অভাব ও अদূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে, বারণী সাহেবের লেখা পক্ষপাত সেষে দুষ্ট। কারণ তিনি তাঁর রচনায় খোরাসান জয়ের পরিকল্পনা কেন ত্যাগ করা হয়েছিল তা বলেননি। তবে সে তথ্য আমাদের হাতে মৌজুদ। পারস্য ও মিসরের মধ্যে মনোমালিন্যের পরিপ্রেক্ষিত্তেই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে পারস্যের আবু সৈয়দ ও মিসরের আন-নাসিরের মধ্যে হুদ্যতা গড়ে ওঠে। তখন বাধ্য रয়েইই মুহাম্মদ বিন তুঘनক ঢাঁর পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। অতএব এক্ষেত্রে ঢাঁর জ্ঞারের অভাব বা অদূরদर्শিতার পরিচয় তো পাওয়া যায়ই না; বরং ডাঁর শান্তিকামী মনের পরিচয় ফুটে ওঠে এবং দেশে ক্ষকির পরিবর্তে যে বিরাট লাভ হয়েছিন তা হচ্ছে এই শে, যুদ্ধে অনভিজ্ঞ প্রজাবৃন্দের বিরাট একটা অংশ যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হর্য়ছিল, যা আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদদর মতে এক উল্পেখযোগ্য অবদান।

এছাড়া বারণী তাঁর রচনায় মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চীন অভিযানের মিথ্যা স্বকপোলকল্পিত ঘটনাকে স্থান দিয়ে ইতিহাসকে দূষিত করেছেন। বাস্তবপক্ষে মুহাম্মদ বিন তুঘলক চীন অভিযান তো করেনইনি, চীন অভ্যিযানের কল্পনাও ঢাঁর মস্তিক্ক স্থানলাভ করেনি কোনভ দিন। অবশ্য চौन ও ভারত্রে সীমান্তবর্তী কারাচল বা কুর্মাচল্ল ত্তিন বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু তার পশচাতে৩ য়থষ্ট বাস্তব যুক্তির ইন্ধন রয়েছে। উদ্ধত পার্বত্য সর্দারকে আয়ত্তাধীনে আনার জন্যাই ঢাঁর এই অভিযান, ওধু তাই নয়, এই অভিযানের ফলস্বরাপ কারাচলের রাজ্জা সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করতত্ত বাষ্য হন।

२। দের্বभিরিত রাজধানী স্থানাত্তরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহ্দদ বিন
 কनর্কের মসিলেপন করা হয়েছে তাত্ ঐতিহাসিকরা নিরপেক্তত ৩ দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেননি। রাজধাनী পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐত্হিসিক ইবনে বতুতা বেভাবে কল্পনার पুলি দিয়ে চমকপ্রদ উপনাাস সৃষ্টি করেছেন তাতে সত্যতার্গ লেশমাত্র নেই। তিনি বলেছেন, দিল্মীর লোকদের শাস্তি দেয়ার উল্দেশ্যেই তিনি দাক্ষিণাত্তে তার রাজধানী স্থ|পন করেছিনেন।" কিতু এই উ়্তি ভিত্তিইীন এবং
 পরিচ্য় দিতে ডোলেননি। কিন্ুু আসল কথা হচ্ছে এই শে-

পिতার শাসনকালে বরগ্ল অভিयाনে নিযুক্ত থাকার সयয় মুহম্মদ বিन তুघनক দাক্ষিণাত্যের বিপজ্জনক সমস্যার শুর্তু উপলক্ধি করেহিলেন। তাই সিংহাসন লাভের পরেই এই সমস্যা সমাষানের উদ্দেশ্যে তিনি দেবগিরিত্ত দৌলতাবাদ নামক একটি রাজধানী স্থাপন করতে প্রয়াসী হলেন। কেনनা, দেবগিরি ছিন সায্রাজ্যের অপেক্ষাকৃত মধ্যবর্তী এবং দাক্ষিণাত্যের শাসন প্রণালী পর্यবেক্কণ করার অধিকতর নিকট্বর্তী श্शাन। সूদূর দিল্মীতে অবস্থান করে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিপতি সুলতনের পক্ষে সমণ্র দেশ পরিচালনা করা অকপ্রকার अসষ্বব ছিল। जাছাড়া দিল্झী ডারত সীমান্তের নিকটবর্তী হ৩য়ায় মোञল आক্রমণণর নক্ষবস্ুুতে পরিণত হয়েছিন। এই সব কারণণ সুলতানের নতুন রাজধাनी ञ্ছপননে নিছক পাগলামি বলে উড়িয়ে দেওয়া চনে না; বর্ এর


মহ্মদ বিন ডুघলকের রাজধানী স্शননাত্তরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমান গতনুগতিক ইত্হিাসে পাওয়া यায়-তিনি নাকি জোর করে দিఫ্মীবাসীদের্র ঘটিবাটি, শিশ্শ্ত্তানসহ ৭০০ মাইল পथ অত্র্র্র্ম করে দৌলতাবাদে যেতে বাধ্য কর্রেছিলেন। ফলে অপারগ অনেক শি৫, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নানা কট্টে পহে মৃত্যাবরণ করে। ইবনে বতুতার বর্ণনায়, "मিল্মী নগরী তখन মরুহূমিতে পরিণণ হভ্যেছিন।" তিনি আরও বলেন, "এক পজু ব্যক্তিকে পথথে নিক্ষেপ করা হয় এবং একজন অক্ধকে দিধ্ধী হতে দৌলতাবাদ্দে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।"

কিন্হু এ সব উক্তি প্রকৃত সত্যের বিপরীত। ১৩২৭ এবং ১৩২৮ থৃ: দूঢি
 রাজধানী ত্যাগ করতে আদেশ দেনनि। প্রকৃত ঘটনার বেশ কষ়্েক বছর পর্র ইবনে বতুত ভারত্বর্ষে এসে হাটূর গল্পের ভিত্তিতে তিনি তাঁর মত প্রকাশ করে গেছ্ন। দিল্মী যে কখনও জন পর্রিত্ত ছিন না অথবা কোনও দিন जার্র রাজধাनীর মর্যাদা হারায়নি, এই অমোঘ ঐতিহাসিক সত্য সयীক্মাই তাঁর উক্তির অসারज ও অযৌক্তিকত প্রমাণ করে। তাছাড়া ইবনে বতুতার উক্তি সঠিক হলে

১৩২৯ ఖৃ: মুলতানে যে বিদ্রোহ ঘোষিত হর্য়েছিন তার বিরুদ্ধে এক বিরাট ও শক্তিশালী \সনা গঠন করা ঐ জনশূন্য দিল্দী থেকে সুলতানের পক্ষে কেনক্রমমই সম্ভব ছিন না।

সবচেয়ে আশর্যের কথা হচ্ছে এই যে, রাজধাनী পরিবর্তনের যে কথা জোরেশোর প্রচার করা হয়ে থাকে সেটাই आসলে ঠিক নয়। তিনি রাজধাनী পরিবর্তন করেননি তরে শাসন কার্যের সুবিধার জন্য দৌলততাবাদকে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন মাত্র। আর দিল্gীবাসীকে দেবগিরি প্রেরণের পশাতে আসল তথ্য হচ্ছে এই যে, দাক্ষিণাত্যের মুসলমানরা সেই সময় ধর্মবিমুখ হয়ে অত্যাচারী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল, তাই তাদের ইসলামের আলো দেখানোর জন্য দিল্পী হতে ৩খু একদল মুসলমানকেই দেবগিরি পাঠান্যে হয়েছিল। এছাড়া আরও অন্যান] অঞ্চলে তিনি ইসলাম প্রচারক দল পাঠিয়েছিলেন। বিখ্যাত আলেম শামসুদ্দিন ইয়াহইয়াকে ডেকে বলেছিলেন, "আপনি এখানে বসে কী কর্জ্নে? কাশীীরে যান এবং খ্যোদার সৃষ্টিকে স্রষ্টার দিকে ডাক দিন।" তাই মনে হয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে বতুতা সাহেব কিংবদন্তির ভিত্তিতেই এই উপাদনগুলোকে বিকৃত ইতিহাসে স্থান দিতে গিয্রে তালগোল পাক্বিয়ে বসেছেন।

তবে একথাও ঠিক যে, ঐতিহাসিকর৷ কোন নবী, পয়গম্বর বা অবতার নন। তাঁরাও রক্ত-মাংসের মানুষ। অতএব ভুল-ক্রুটি ঢাঁদেরও কিছ্ কিছ্ থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়। ঐতিহাসিক বারণী বা ইবনে বতুতার ক্ষেত্রেও এ সত্য প্রযোজ্য।

তছছাড়া ইবনে বতুতা ১৩৩৩ খৃস্টাকে ভারতবর্শে এরে প্রায় অট বছর ধরে মুহম্মদ বিন তুঘলক কর্ত্রক দিল্মীর প্রধান কাজীর বিচারক পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু এমন এক অমার্জনীয় অপরাধ তাঁর দ্বারা হয়ে যায়, এর বিচার সুলতানকেই করতে হয় এবং ঢাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। কারামুক্তির পর यদিও তিনি সুলতানের প্রীতি ফিরে পেয়েছিলেন তর্থাপি শাত্তির কথা ভুলতে পারেননি। তাই जাঁর পুস্তকে সুলতানের প্রতি কিছূটা ঘৃণা ও অবজ্ঞাকে তিনি শত চেষ্টা করেও বোধহয় চাপা দিতে পারেননি। দ্বিতীয়ত অপরাধপর পর্যটকদের ন্যায় তিনিও ঘটনার সাথে গল্পের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন এবং অলীক জনশ্রুতিকেই অধিক প্রাধান্য দান করেছেন। অবশ্য এর জন্য তাঁকে আমরা সম্পৃর্ণরাপ্প मায়ী করতে পারি না। কারণ অধিকাংশ ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ দেখার সুযোগ পাননি। তাই প্রয় ব্বেির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁকে জনর্রুতির ওপর নির্ভর করতত হয়েছে। তবে জনতার দরের চরিত্র নিরীক্ষণ না করায় অপরাষকে অস্বীকার করা যায় না।

তবুও আমরা দ্বিধামুক্তচিত্ত বলতে পারি যে, তাঁর রচনায় সে যু.গের অনেক মূল্যবান সংবাদ বা তথ্য ইতিহাস সষ্ভারকে পরিপূর্ণতা দান করেছে।

ऊদুর্পার উপর্যুপরি অনাবৃষ্টির কারৃণ স্বার্ভাবকভারবই দোয়াববাসীর ডা,্গ্য দুর্ডাগ্য নেম্মে এস্সেছিন। মুহম্মদ বিন তুঘলক এর জনা দায়ী নন। আজও আমাদের বর্তমান বিশ্বে কোন নিরপরাষ মুহম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্রে নিষ্ঠুরতার আর এক অপবাদের আলেখ্য অঙ্কন করা হয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, দোয়াবে সুলতান দশ হাতে বিশশ্তণ কর বৃদ্ধি করে রায়ত শ্রেণীকে ভিক্ষাবৃা্তি গ্রহণ করাতে বাষ্য করেন এবং কৃষক শ্রেণীর ওপর নিষ্ঠুর স্টীম রোলার চালিয়ে গেছেন। বলা যেতে পারর, প্রবাদ বাক্যের মত এই মতকেই সাদরে গ্গহণ করে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা তাতত আরও কল্পনার রঙ ছড়িয়ে প্রকৃত ইতিহাসকে হজম করে ফেলেছেন। কিন্তু তাঁরা তো আর নীলকণ্ঠ নন তাই আবার তার উদগিরণ তরু হয়ে গেছে বর্তমান লেখনী জগতে। কিন্তু জানিয়ে রাথা ভাল যে, জিয়াউদ্দিন বারনী কদাচ সুলতানের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না; তাছাড়া তাঁর ইতিহাসের ঘটনা বিন্যাসও ধারাবাহিকভাবে নয়। যখন যে শোনা ঘটনা তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে তখন সেটারকই তিনি অর্গে স্থান দিয়েছেন। ফলে ऊাঁর বর্ণনায় মুহ্মদ বিন তুগলকের সমস্ত কার্যকনাপই কার্যকর় নীতিবিবর্জিত এক পাগলামি ক্রিয়াকাঙ বলে মনে হয়েছে।

খলজী বংণের পত্তের পর অভান্তরীণ শৃঙ্খলার কারণণ দোয়াব অঞ্চন হরেত কর আদায়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্তব হয়নি। তাই মুহম্মদ বিন তুঘলক आলাউদ্দিন খলজী অপেক্ষাজ কম হারে পৃর্ব আরোপিত করের পুনঃপ্রবর্তন করেন মাত্র। আজও আমাদের স্বাধীন ভারত রাৰ্ট্রে দু-তিন বছরের অপরাগ অনাদায়ীকৃত করকে একসঙ্গে আদায় করা হয়। এটা যদি শিক্ষিত যুগের শিক্ষিত মানুষের কাঢছ দোষণীয় না হয় তবে মুহম্মদ বিন তুঘলকই বা দোষী কিসের জ়ন্য?

কৃষিপ্রধান রাষ্ট্রে পরপর দু বছর <ৃষ্টিপাত না হালে গণজীবন বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু মুহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে দোয়াব অঞ্চলে এক বছর, দু বছর, তিন বছর নয়- পর পর সাত বছর অনাবৃষ্টি হয় এবং এর ফলে সেখানকার জনসাধারণকে এক দারুণ দুর্ডিক্ষের প্রকোপে পড়তে হর্যেছিল। মুহম্মদ বিন তুঘলকের মত এক উদারচেজা ও অসীম সাহসী বাদশাহের পক্ষেই এরকম ভীষণ সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছিল। কারণ তিনি এ বিপদ্দ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন না করে দুর্ডিষ্ষপীড়িত প্রজাদের সাহায্যের নিমিত্ত খাদ্য দান, ঋণ দান, কূপ খনন, চাষের বীজ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে জনকল্যাণকামী মনোভাবের পরিচয় দান কর্রেছিলেন। কথিত আছে, হাত্মেতাই এবং অন্যেরা এক বছর যা দান করতেন তিনি একবারেই তা করতেন। তাই ডাঃ ঈপ্বরী প্রসাদ দুঃখ করে বলেছেন, "প্রায় এক যুগ স্থায়ী মারাশ্মক দুর্ভিক ঢাঁর রাজত্ধের গৌরব অনেকখানি বিনষ্ট এবং প্রজাদিগকক বিদ্রোহী কর্র তুলেছিল। जাঁকে নীরো এবং ক্যালিগালের মত নিষ্ঠুর এবং রক্ত্পপাসু দানব বলে র্অভহিত করলে তাঁর মহান প্রতিভার প্রতি অভিচার

করা হয় এবং দুর্ডিক্ষের প্রতির্রোষরর জন্য তাঁর্ প্রকৃত চেষ্টা ज বিভিন্ন উন্নত্মিলক সংস্কারের পরিকল্পনা হেতু মহান কৃতিত্বের দাবিকে অবজ্ঞা করা হয়।"
(8) মুহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর রাজত্বের প্রথম ভাগ স্বর্ণ-রৌপ্যের পরিবর্তে তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। মিঃ থমালের মতে তিনি ছিলেন Prince of Moneyers" অর্থাৎ ‘তক্কা নির্মাতার রাজা’।"তাঁর প্রবর্তিত মুদ্রা নতুনত্ব এবং গঠন-বৈচিত্র্যের দিক দিত্যে দৃষ্টান্তস্বর্রপ। নমুনা এবং কার্যকারিতার দিক দিয়ে এই যুদ্রার শিল্পসশ্মত পরিপূর্ণতা প্রশংসনীয়.....।"

সাধারণত এ কথাই বना হয়ে থাকে যে, সুলতানের অপরিমিত উদারতা, দুর্ডিক্ষ, রাজধানী স্থানান্তরকরণ জনিত ব্যয় বাহুল্য, দিল্মীতে পুনর্বাসনের ব্যয় প্রভৃতির ফলে রাজকোষ শূন্যপ্রায় হয়ে পড়লে সুলতান এই সমস্যার সমাধানের জন্য তায্র মুদ্রার অসাফল্যের ফলে সমস্ত তাম্র মুদ্রার বিনিময়ে জনসাধারণকে দেয়ার জন্য তখনও সুলতানের হাতে যথেষ্ট স্বর্ণ ছিল, যেহেতু স্বর্ণ ভ রৌপ্যের বিनिময়ে রাধ্ট্রের সমস্ত তাম্র মুদ্রা তিনি ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেটা আজ নিরূপপক্র ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এক অকল্পনীয় বিজ্ঞানময় কীর্তি।

এছাড়া আরও বলা হয়, তাঁর যथার্থ সতর্কতা অবলম্বনের অভাবেই তায় মুদ্রা প্রচলনের অসাফল্যের কারণ। आমরা এ কথার সাথেज একমত নই। কেননা यদি এ কথাই সত্যি হয় তরব কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি সমস্ত তাম্র মুদ্রা ফিরিয়ে निতে সক্ষম হলেন কীভাবে? বলাবাহুল্য, ऊাঁর এই অভিনব পদ্ধতিত্তে জনসাধারণের ভুল বোঝাবুঝির কারণেই এই ব্যর্থতা। আজকের শিক্ষিত জনসাষারণ তাঁর যুগের তদানীত্তন উৎকট মুদ্রাক্ফীতিকে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে আয়ত্তে আনার ঐতিহাসিক ঘটনার প্রশংসা না করে পারেন না।

মোট কথা, মুহ্মদ বিন্ তুঘলকের সামগ্八িক জীবনী আলোচনা করে আমরা নিঃসংকোচে বলতে পারি তিনি একদিকে যেমন আদর্শ বাদশাহ, উন্नত চরিত্র সাধক, প্রত্ভিশানী শাসক, যুগোত্তীর পণ্তিত, অসাধারণ বক্তা ও অতুলনীয় দাতা ছিলেন ত্মেনি অপরদিকে তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষবিদ্যা, দর্শন, গণিত এবং স্ষাস্থ্য বিজ্ঞানেও ঢাঁর বিস্ময়কর পাণ্তিত্য ছিন। বারণী বলেছেন, পাপ্তিত্য ও প্রতিভায় মুহম্মদ ছিলেন ‘সৃষ্টির বিশ্ময়’। বদায়ুনী তাঁকে ‘ বৈপরীত্যের সংমিশ্রণে বলেছেন। ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ বলেছছন, "Muhammad Tughlak was unquestionaly the ablest man among the crowened leads of the Middle ages." অর্থাৎ মধ্য যুগের রাজা-বাদশাহদের ম<্যে মুহম্মদ তুঘলক প্রশ্নাতীত্ভাবে সর্বাধিক ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন।

তাঁর সময়ের হিন্দুদের লেখা হত্ত পরিষ্ষার বোঝা যায় যে, তৎকালীন হিন্দু প্রজারা সুলতানের ওপর খুব ভাল ধারণা পোষণ করতেন। চৌদ্দ শতকের শোষের

২০৬ ইতিহাসের ইতিহাস
দিরক বিशারের বিখ্যাত কবি বিদ্যাপাত ঠাকুরের লেখা বিখ্যাত বই ‘পুরুশা পরিশকা’তে মুহ্্দদ বিন তুঘলকের অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়়ছছে। (Vidyapati Thakur's Purusa Pariska' P-20-24, 4-44, Allaha-bad)

১৩২৭ ইং শ্রী ধারাণী ব্রাহ্ষণের বই-এ ঢাঁর রাজত্কে হীরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ঢাঁকে সাকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। (Cataloque of the Delhi Museum of Archaclogy-J.P. Vagel, Calcutta 1908,P-29)

রতন নামে জনৈক হিন্দুকে মুহম্মদ বিন তুঘলক সিন্ধৃ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। (আজায়েবল আসফারেজ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯)

এমনিভাবে মহা পগ্তিত হাফেজে কুরজন মুহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর হিন্দু মুসলিম প্রজাবৃন্দের মধ্যে এক মিলন ঐক্য গড়ে তুনে মূন ইতিহাসে চির অমর ও অক্ষয় হয়ে আছ্থন কিন্তু সাধারণ ইত্হিাসে তিনি আজ বিপরীত।

ফির্রোজ শাহ তুঘলক : মুহহ্মদ বিন তুঘলককর আকশ্মিক মৃত্যুতে সৈন্য বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাঁর ভাইপপা ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫১ খৃন্টাব্দে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ১৩৮৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

তাঁর রাজত্বকালে মুফতি ও কাজীগণ বিচার করত্তন। মুফতি আইন ব্যাখ্যা করতেন আর কাজীগণ রায় দিতেন। তিনি অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন। যেমন অসংখ্য প্রাসাদ, মসজিদ, সরাইখানা, স্নানাগার, উদ্যান, খাল খনন, দাত্ব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, দীনহীন জনসাধারণকে সাহায্য দান, রাজপথ, মতভেদে প্রায় ১০০০ বিদ্যালয় অসংখ্য অক্ষয় কীর্তি তাঁর দ্বারাই স্থাপিত হয়েছিল।

ঐতিহাসিক মোহাম্মদ এহিয়া খান বলেন, "There has been no king at Delhi so just and merciful, so kind religious or such a builder as Firuj shah."- (Tarikhi Mubarak Shahi.)

অর্থাৎ ফিরোজ শাহের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু ধর্মপ্রাণ ও নির্মাতা কোন সয্রাট দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেননি। ঐতিহাসিক হ্যাভেনও তাঁর প্রশংসা করে গেছেন।

বস্তুত মুহাম্মদ ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিনেন এক আদর্শ চরিত্রের শাসক। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই ওমরাহদের ডেকে বললেন, "আপনারা যখন আমার কাঁটব এই বিরাট দায়িত্ চাপিয়ে দিয়েছেন তখন একটু অপেক্ষা করুন, ওজু করে নিই। ওজু সমাপ্ত করে দু রাকাত নামায পড়লেন। তারপর সিজদায় গিয়ে কেঁরেদে বললেন, "ওকো আল্লাহ! রাজ্যের ব্যবস্থা এবং রাজত্বের গতি নির্ধারণ মানুষের চিন্তাশক্তির বাইরে। রাজ্য ব্যবস্থা সুসম্পন্ন তোমারই নির্দেশে। হে
(থাদা! ঢুমি আমার শান্তিদাতা এবং আশ্রয়্থল।" এরপর তিনি হাতীর পিটঠ চढ़়ে ফুফুর। (পিসি) কাছছ পিত্রে দেখা করলে ফুফু তাঁকে বক্ষে ধারণ করে মুহম্মদ তুघनকের ম্থৃতি জড়িত টুপি ম্বহহ্ঠে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলেন। যার দাম এক লক্ষ ত্নকাহ (টাকা)।

কিন্তু ত্বুও ফিরোজ শাহ তুঘলক সাধারণ ইতিহাসস মহামন্য ঐতিহাসিকদের বিষাক্ত কলমের থোঁচা থেকে নিজেকে বাঁচতে পারেননি। জিজ্যিয়া কর আদাঁ্যের জন্য তাঁর ওপর বিদ্বেষমন| ও ধর্মা क্ধতার দোষ আরোপ করা হয়। কিন্তু আগেই জিজিয়া কর প্রসগে অাোচনায় বनা হয়েছে, জিজিয়া কোন অত্যাচারী বা সাশ্প্রদায়িক কর নয়। মাथা অনতি যেকোন অমুসলমানের কাহে থেরেই জিজিয়া নেওয়া হতো না। তাই জিজিয়াকরের দোহাই দিয়ে সচ্চরিত্রের ফির্রোজশশাহের মাথায় অপরাদের বোঝা চাপানোর পচাত্ কোন মনোডাবের পরিচয় নুকিয়ে রয়েছে সূক্ষ্রদর্শী পাঠক-পাঠিকারাই जা নির্ণয় করবেন।

বীর টৈম্মুর ঃ ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র পৌত্রদের মধ্যে কनহ ऊব্থ হলে দেশের অভন্তুরীণ শাত্তি বিঘ্নিত হয় এবং বিশৃज্খলার বহি প্রজ্জল⿵িত হয়ে ওঠে। এমতাবস্থা় ১৩৯৮ থৃস্টার্দে তৈস্মুর ভারত আক্রমণ করেন। তিনি দ্রান্স অক্সিয়ানার কেশ অঞ্চনের শেবজার গামে জনুগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তুরঘাই ছিলেন তুর্কদের দলপতি আর মাত নাগিনা ছিলেন চেংগিস খাের বংশীীয়। ত্ত্মুর আঠার বছর বয্রস পর্যন্ত অশ্ধারোহণ, যুদ্ধবিদ্যা, লেখাপড়া প্রতৃতি বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করে ৩৫ বছর বয়সে অদ্দিতীয় প্রত্পত্তিতে বীরপুর্রে বনে মানুযের হদদ্যের ভক্তি ও প্রীতির পুচ্চাজ্জলি জ্ঞাপনের বস্তুতে পরিণত হলেন। এই সময় ঢাঁর মনে বিশ্ববিজয়ের অভিলাষ জাগে। বাঁ্তবিক তাঁর সামগ্রীক জীবনী आলোচননা করনে জানা যায়, রুশ সাম্রাজ্যের अধিকাoশ, চীনের প্রাচীর ও নীनনদ পর্यন্ত তার বিজয়কেতন উড্ডীন ছিন; ঢাছাড়া তুর্কিত্তান, आকগানিক্তান, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া প্রত্তি দেশ তাঁর সাম্রাজ্যডুক্ত ছিন। পৃথিবীর সকল ঐতিহাসিকই এক্মত বে, বিজেত হিসেবে তৈম্যুর অদ্বিতীয়। আলেকজাগার, সীরাজ, হানিবল, শার্নিম্মে, চেসিস, নেপোলিয়ন কেউ তাঁর সমকক্ষ নন। এक কथाয় তত্যুর নিজের উচ্চাকাজ্মা, সাংঠঠিক ক্ষমতা, রাজনৈতিক দক্ষতা, অপরিসীম সাহস ও অধ্যবসায়ের অুণে ভূমধ্য সাগর হতে গণ্গা এবং ভন্গা ও ইপটিস্ নদী হতে পারল্যোপসাগর পর্যন্ত নিজের সাম্রাজ্যের পরিষিকে বিব্তৃত করতত সক্ষম হর্যেছিলেন তত্মুরের দিন্ধী অভিযান ভারতের ইতিহাসে এক रক্তक্য় অধ্যায়।
 রিত্তন ভারত আক্রমণ করেন্নন: তিনি তাঁর উৎকট দিপ্পিজয়ের বাসনাকে চরিতার্থ করততই ৫্ু ভারত নয় বিশ্প্ালে মেতু উঠেছিলেন।

অবশেশে $280 ৬$ খৃস্টার্দে চীन জয়ের পরিকল্পনাতে রাজধানী সমরখন্দ হতে কয়েকশত মাইল দূরে প্রবল শীতে বিশ্বগ্গাসোদ্যত মহাবীর তৈৈমুর ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ কররেন।

তুমলক বংশের পত্ন : ফিরোজ্জ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর প্পৗত্র দ্বি-তীয় গিয়াস্সুদ্দিন তুঘলক সিংহাসন্ বসেন। কিন্তু তাঁর আমোদ প্রমোদ ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁরই পিতৃব্য পুত্র আবু কবর তাঁকে হত্যা করে ১৩৮৮ サৃট্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসস সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ নামে নগর্রকেটর এক শাসনকর্ত্র তাঁকে সিংহাসনচ্যূত করেন। নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। অল্পকালের মট্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। অতঃপর কনিষ্ঠ ভাতা নাসির্রুদ্দিন মাহমুদ তুঘলক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই ছিলেন তুঘলক বংণের শেষ সুলতান। তিনি ২০ বছর রাজত্ত করে ১৪১৩ খৃস্টাব্দে মৃতুমুমে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই তুঘলক বংশের পতন তরু হয়।

এখানে অবশ্যই একথা লক্ষণীয় যে, বাদশাদের ইতিহাসে যেখানে যে বাদশাহ তাঁর নিজ ধর্মের (ইসলামের) আদর্শ হতে দৃরে সরে পড়েছেন সেখানেই তাঁর পতন अनিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। সুলতান মোয়েজুদ্দিন কায়কোবাদ, দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দিন প্রযুখ বাদশাহর জীবনে এ সত্যেরই বিকাশ অতি প্রকটরূপে দেখা যায়। তাহুলে কি একथা ঠিক নয় যে, ধর্মবিমুখ বাদশাহরাই ইতিহাসে স্বেচ্ছাচারিতা আর দুর্নীতির আলেখ্য অকন করে গেছেন আর যারা ধর্মপ্রাণ তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সৎ, চরিত্রবান, প্রজাপালক এবং উন্নত আদর্শ?

## ত্রয়োদশ অধ্যায় প্রাদেশিক মুসলিম রাজ বংশ

বপ্পদেশ ：সুলতানাতের পতনের ফনে কেন্দ্রীয় শাসন ক্মতার দুর্বলতার সুত্যোগ নিত্যে ভারত্ত্র বিভিন্ন অংশে কতকঞুলো স্বাধীন সার্বভোম রাষ্ট্র গড়় ওळু। ব্দ্রেশই সর্ব্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

১২০১ খৃ戹広 ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাশ্মদ বিন বখতিয়ার খলজী নদীয়া অধিকার কর্রে বপ্পদেশের প্রথম শাসনকর্ত নিযুক্ত হন। কিত্ত বনবনের সময়ে
 শাসনকর্ত নিযুক্ত করেন। অবশশশে ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ পৃর্ব বজে এবং आनाউদ্দিন আলী শাহ পপ্চিমবর্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে অবিভক্ত বাংলা｜chশ দুই স্বাধীন সুनতানের শাসনাধীন্ন দ্বিখজিত হয়ে পড়़। পরে অবশ্য শামসুদ্দিন ইनिয়াস শাহ（১৩৫৩）দূই দেশের মধ্যে बক্য স্থাপন করে অখఅ বাং্লার স্বাধীন সুনতননর্পপ নিজ্েেক ঘেষণা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তস্যপুত্র সেকেন্দার শাহ সুলতন হয়়েছিলেন। তিনি আদিনাতত（পাঙ্য়ার নিকটবর্তী）এক সৃবৃহং মসজিদ निর্মাণ কর্রোছ্লেন। जাঁর পরবর্তী সময়ে রাজা গণেশ নাম্মে এক ব্রাদ্মণ জমিদার 380৯ शৃস্টাক্দে সিংহাসন দখল করেন। অনেক পজিত ও ঐতিহাসিকের মতে তিनि দুই ফ্রীড়নক，সুলতানের নামে শাসনকার্य পরিচাননা করতেন।

এই গণেশকে কেন্দ্র করেই ইতিহালে এক উপভোগ্য অধ্যায় সংপ্রোজিত হয়েছে। মুসলমানদের গৌৗড়বপ বিজয়ের দু’শ বছরেরে অধিক পরের ঘটনা।
 সুলতান সাইযুদ্লিন হামজার দুর্বনতার অজূহাত গণণণ তাঁক নৃশংসভরে হত্যা করে স্বয়ং একদিন সিংহাসন দখन করে বসেন। বলাবাহ্নু，এই গণেশই সুলতানকে রাজ্য শাসনের মোহে নানা অপকীর্তিতে ডুবে থাকতে প্ররোচিত কর্রতেন। তিনি প্রচর পরিমাণে উৎর্小েচ দান করে অর্থলোওী মুসলমান জমিদার ও आयীর ওমরাহদের মুখ বঙ্ধ করেন এবং পরে মুসলমান প্রজাবৃন্দের ওপর অকक্পनীয় অত্যাচার ऊরু করেন। তখन অনন্যোপায় প্রজাবৃদ্দ শাইখুল ইসলাম হযরতত মাওনানা বদরুন্ন ইসনাম সাহেবের কাছ্ছ এর প্রতিকার দাবি করেন। মাওমানা সাহেব মুখপাত্র হিসেবে গণেশের দরবারে উপস্থিত হলেন ও অতাচারে बिব্পচ থাকরত নির্দেশ দিলেন। কিন্তু উদ্ধত রাজা তাঁর কোন কथায় কর্ণপাত না


২১০
রাজাকে কুর্ণিশ নয়. বরং রাজাই কোন শাইখুল ইসলাম রাজদরবারে এলে সিংহাসন থেকে নেমে মুকুট হাত্ত जাঁকে অভ্যর্থনা জানাবে- এটাই হলো ‘রাজানমমাদিত নীতি’।

কোনক্রমেই যখন পেরে ওঠা গেল না তখন রাজা গণেশ এক কৌশলের আশ্রয় প্রহণ করেন। একটা নিম্নদ্বারবিশিষ্ট জনশূন্য কক্ষে আলোচনার জন্য মাওলানা সাহেবকে আমন্ত্রণ জানানো হল। মাজলানা সাহেব এসে দেখলেন গণেশ ভেতরে বসে। আর এই নীদ দ্বার দিয়ে মাথা হেঁট করে প্রবেশের অর্থই रলো তাকে প্রণাম করা। অতএব গণেশের এই সুপরিকল্পিত চাতুর্য উপনক্ধি করে মাজলানা পেছন হেঁটে ঘরে প্রবেশ করেন। অপমান আর ক্রোধের বশে রাজা গণেশ সেই দিনই হযরত মাওলানা বদর্রুল আলম সাহেব ও আরও কয়েকজন বিজ্ঞ আলেমকেকে নদীগর্ভে ডূবিয়ে হত্যা করান।

অতঃপর নির্रুপায় মুসলমান সমাজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেই সময়ে ওলীকুল শ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ নৃর কুতুবুন আলম সাহেবের দারস্থ হন। মনীষী কুতুবুল আলম তখন ইব্রাহিম শারকীকে বাংলাদেশ আক্রমণ করতে নির্দেশ দেন। হযরত্তর আদেশ পেয়ে বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে শারকীয় ফিরোজপুরে শিবির স্তাপন করেন। এই সংবাদে .ভীত হয়ে রাজা গণেশ মনীষীর আশ্রয় প্রার্থনা কর্রেন। মনীষী তাঁকে ইসনাম গ্রহণ করতে বনেন। ত্ত্রীর সন্গে পরামর্শক্রুম্য তিনি नিজে মুসলমান না হয়ে পুত্র যদুকে তাঁর হস্তে সমর্পণ করে সস্ত্রীক কাশীযাত্রা করেন। এই यদুই পরে ইসলাম় ধর্ম গ্রহণ করে জালানুদ্লিন মহাম্মদ শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন।

ডাঃ কিরণচন্দ্র চৌধুরী এমএএনএলবি,ডি,ফিন লিঢখেছেন, যদু ইসলাম গ্গহণ করে জালালুদ্দিন মহহ্মদ শাহ নাম গহণ কররেন। ইসলাম ধর্ম ধর্মান্তরিত হওয়ার পর যদু অত্যন্ত অত্যাচারী হয়ে ওঠেন। বিশেষভাবে হিন্দুদের ওপর অবিচার ও অত্যাচার তিনি অপ্রতিহ্তভাবেই চালিয়ে ছিলেন।" ডাঃ চৌধুরীর এই উদ্ধৃতিতে প্রমানিত হয় যে, ইসলাম ধর্ম মানেই অত্যাচারী এবং অমুসলিম বিদ্বেষী ধর্ম কিন্তু মাছ্ মারা কেরানী সাম্প্রায়িক মনোভাবাপন্ন না হয়ে যাঁরা ইসলাম ধর্ম; সম্পর্কে অভিজ্s ঢাঁরা প্রত্যেকেই (মুসলিম অমুসলিম यাই হোন) এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, ইসলাম্রের কোথাও অমুসলমানদের ওপর অত্যাচার করার निর্দেশ नেই। যুগে যুগে দেশে অসংথ্য অমूসলমান মনীষী ইসলামের মধুর ৩ অনুপম आদর্শ্র মুক্ষ হয়ে মুসলমান হয়ে নিজেরের ধন্য মনে করেছেন। এ ক্ষের্রে লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে এই যে, যদুর ধমনীতে কোন মুসলমানী রক্ত প্রবাহিত্ত नয়; বরং তিনি কেবল মাত্র হিন্দু ছিলেন না পাকা ব্রাক্ষণ ঘরের ছেলে ছিলেন। অতএ্রব তিনি যদি অপ্রতিহ্তভাবে অত্যাচারই করে থাকেন যদি হিন্দু বং凶 ধ্ধংস করার জন্য রক্ত মেতেই উढ़ঠ থাকে তবে তার জন্য দায়ী তাঁর বর্ণশ্রেষ্ঠ রক্ত, দায্রী চাঁর পৃর্ব সমাজ, তাঁর পূর্ব সভ্যতা, তাঁর পৃর্ব ধর্ম, দায়ী তিনি নিজে; ইসলাম নয়।

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর সম্বক্ধে বনেন, "গৌড়ের সিংহাসরন অারোহণ করে
 পজ্তিত দিগের মৃ্যা সর্বగপক্ষা বিখ্যাত ছিলেন বৃহস্পতি মरिন্তা। (বोংলা সাহিত্যের কথা- ডক্তর শ্রী সুকুমার লেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যানয় সংক্করণ ১৯৩৯)

যাইহোক, যদু ওরফে জানালুদ্দিन মহম্মদ শাহ্হের পর তাঁর পুত্র শামসুদ্দিন আহমদ সিংহাসনে প্তিষ্ঠিত হন। কিন্ু তু্ঠ ঘাতকের্র হাতত তাঁর মৃত্যু হনে রাজা গণণশের বংশের পতন ঘটট এবং পুনরায় ইলিয়াস শাহী বৃশশর অয্যুদয় হয়।
 তারপর হাবসী রাজারা ১৪৯৩ খৃস্টাদ পর্যন্ত রাজত্ করেন। শেবে আলাউদ্দিন হুসেন সিংহাসনে বসলেন। উড়িষ্যার সীমাত্ত হতে ব্রক্ুপুত্র পর্যত্ত তাঁ্র সামাজ্য পরিষি বিস্তৃত ছিন। ডাঃ এবিএম হাবিবন্ন্দাহ বলেন, "একমাত্র आসাম ব্যতীত সকन अভিযানই সার্থক্মণ্তিত হয়েছিন।"

তাঁর সময় শ্রীరচতন্যদhবের মত্বাদ প্রচার করেন, বাংনা সাহিত্যের প্রভৃত
 তিনি সাহিত্য ৩ শিল্পানুরাগী হিলেে। গৌড়़ দूটি মসজ্রিদ নির্মাণ করান, একটির নাম ‘বড়লোনা’ ও অপরটি ‘কদম রসূন’। একজন প্রাসাদ রক্ষী দ্বারা ১৬৩২
 বংশের লেষ স্বাধীন সুলততনর্রপ সিংহাসন লাভ করেন। অতঃপর শের ১৫৩b-
 শেরশাহের ম্ত্যুর প্র সোলাইমান কররানী বঞ্দেশ অপিকার করে আফগান
 মুঘन অধিক্করডুক্ত হয়।







 দরজা’ তারইই নির্মিত। অবশশশে বাহলেনন লোদী কর্ত্ত্ জৈৈনপুরের লেষ স্বাধীন নবাব হুসাইন শাহ বিতাড়িত হনে এর স্ব৷ীীনতার অবসান ঘটে।





পাশাপাশি বাস করত। মালবের মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তারপর শান্তিপ্রদ নীতির মধ্য দিয়ে গিয়াসুদ্দিন সিংছাসন্ন বসলেন। দ্বিতীয় মাহমূদ ছিলেন এই বংশের শেষ সুলতান। তাঁর সময়েই গুজরাটের বাহাদুর শাহ মা্র অধিকার করে মালব রাজ্যের স্বাধীনতা খর্ব করেন। অবশ্য পরবর্তীকালে যথাক্রমে মুঘল সয্রাট হুমায়ুন কর্তৃক ১৫৩৫ খ্রিদ্টাক্দে শেরশাহ কর্তৃক ১৫৪২ খৃস্টাব্দে এবং আকবর কর্তৃক ১৫৬১ খৃস্টাব্দে মালব অধিকৃত হয়।

তজরাটঃ গুজরাটও শেষে স্বাধীনতা লাভ করে। সুলতান আলাউদ্দিন খলজী দ্বারা ইহা প্রথম বিজীত হয় ১২৯৭ খৃস্টাব্দে। তথন থেকেই এটা মুসলমান শাসনাধীনে শাসিত रয়ে আসছিল। ১8০১ शৃস্টাব্দে জাফর খান মুজাফফর শাহ উপাধি বরণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর পর তার পৌত্র আহমদ শাহ্ সিংহাসনে বসেন। অনেকের মতে ইনিই গুজরাটের প্রতিষ্ঠাতা। এঁর পৌত্র মাহমুদ বিগরহ্ পরবর্তী শ্রেষ্ঠ সুলতানद্রপপ অভিষিক্ত হন। ১৫১১ খৃষ্টাক্দে তাঁর মৃহ্যুর পর পুত্র দ্বিতীয় মুজাফ্ফর সিংহাসনে বসে মেবারের রানা সংগ্গাম সিংহকে यूদ্ধে পরাস্ত করেন। অতঃপর পৌত্র বাহাদুর শাহ ৩ুরাটের সুলতান হন। এই প্রবল প্রতাপাব্বিত সয্রাট পর্তুগীজদের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৫৩৭ খৃস্টাব্দে মৃত্যু সংবরণ করলে গেজরাট বিশৃঙ্খলার এক কেন্দ্রস্থানে পরিণত হয়।

কাশ্মীর : মুসনিমপ্রধান কাশীর ১৩৪৯ খৃ’্টাব্দ অবধি হিন্দু শাসকদেরঁ দ্বারা পরিচালিত হলেও শাহ মির্জা, শামসুদ্দিন নাম নিয়় ১৩৪৯ খৃস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন করেন। কাশ্মীরে শাসককুলের মধ্যে জয়নুন আবেদীন ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তিনি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন এবং প্রজাদের করভার লাঘব করেন। তাঁর স'ময় 'মহাভারত’ জ ‘রাজতরহ্গিনী’ পারস্য ভাষায় অনূদিত হয় এবং অনেকগুলো আরবী ও পারস্য ভাষার গ্রন্থ হিন্দীতে ভাষান্তরিত করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীগণের অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে হুমায়ুনের এক আয্মীয় হায়দার মির্জা মোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৫৪০) কাশ্ীীর অধিকার করেন। ১৫৮৬ খৃস্টাব্পে মুঘল সম্রাট আকবর এটা অধিকার করেন।

বাহমনী ব্রাজ্য ः সুनতানী শাসনের দুর্বলতার সুযোগে যে সমস্ত প্রাদেশিক রাজ্যসমূহ স্বাধানতা অর্জन করেছিন বাহমনী রাজ্য তার মধ্যে অন্যতম। হাসান আবুল মুজাফ্ফর আলাউদ্দিন বাহমন শাহ উপাধি ধারণ করে বাহমনী বংশের প্রতিষ্ঠ| করেন। অनেকে মনে করেন হাসান গঙ্গ বাহমনী নামে এক ব্রাক্মণা জ্যোত্যিীর ভৃত্য ছিলেন এবং ঐ পৃষ্ঠঁপাষকের নামানুসারেই ঢাঁর বংশের নামকরণ হয়েছে। কিন্তু এই মতের পেছনে কোন ঐতিহাসিক সমর্থন নেই। কারণ পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ এই প্রচলিত গল্পক্ক স্বীকার করেন না এবং কোন কেন ঐতিহাসিক উপাদান হত্তে এর যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যাইহোক, আলাউদ্দিন শাহের মৃত্যুর পর কাঁর পুত্র প্রথম মহম্মদ শাহ সিংহাসন লাভ করে সুন্দর সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। পরবর্তী বাদশাহ দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহও শাত্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। ফিরোজ শাহও (অষ্টম শাসক) ছিনেন একজন সুশাসক। তারপর তাঁর ভাই সিংহাসনে বসেই বিজয়নগর অক্রমণ করে সেখানকার রাজাকে অনাদায়ী কর দিতে বাধ্য করান। চাঁর পুত্র দ্বিতীয় আলাউদ্দিন সিংহাসর্নে বসেন। তিনি ছিলেন 'কঠঠোর শাসক, শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ও বিদ্যোৎসাহী’। $১ 8 ৫ ৭$ キৃস্টাব্দে ঢাঁর পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে আরোছণ করেন। মহাশ্মদ গাওয়ান নামক জটৈক সহুদ ব্যক্তিট তাঁর শিফপুত্র নিজাম শাহের রাজকার্य পরিচালনা করত্ন। শেষে ঐ শিশ্য স্রাটের মৃত্যুর পর তাঁর ড্রাতা তৃতীয় মুহাম্মদের রাজত্কালে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে ভূষিত হন। কিন্তু "শত্র’ দাক্ষিণাত্য দनের" ষড়যন্ত্র তিনি সুলতান কর্তৃক মৃত্যুদ্তে দণ্ডিত হন। Meadows Taylor বলেন, "with him depertid all the cohesion and Power of the Bahmani Kingdom. অর্থাৎ চাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে বাহমনী রাজ্যের সংহতি ও ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে গেল। তিনি ছিলেন তদানীন্তন সময়ের একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, একজন সমর কুশলী সেনাপতি, একজন সুদক্ষ শাসক ও বিজ্জেত। তিনি সাম্রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগের কিছু কিছ্ সংস্কার সাধন করে উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করেন। বিদরে এক বিরাট কলেজ নির্মাণ তার অক্ষয়কীর্তি। মুহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর শিও্ত সুলতান মামুদের রাজতৃকানে প্রাদেশিক রাজাদের স্বাধীনতা ঘোষণা, দাক্ষিণাত্য ও বিদেশীদের মধ্ব্য দলাদनি, সুযোগ্য মন্ত্রী মাহমুদ গাওয়ানের মৃত্যু ইত্যাদি কারণে বাহমনী রাজ্য ধ্বংসের মুখে পতিত হয়় ও পতন ঘটে। অতঃপর বাহমনী রাজ্য বেরার, বিরাজপুর, আহমদনগর, গোলকুণ্ড ও বিদর এই পাচ ভাগে খল্ড रয়ে পাঁচটি স্বাধীন সুলতানের অধীনে বিভক্ত रয়় পড়ে। যথাক্রূম ১৪৮8 খৃস্টা<্দে ফত্তেউল্দাহ ইমাদ শাহ কর্ত্রক ইমাদ শাহী বংশের, ১৪৮৯ খৃঃ ইউসুফ আদিল কর্ত্ত আদিল শাহী বংশের, ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে আহম্মদ নিজাম শাহ কর্তৃক নিজাম শাহী বংশের, ১৫১২ খৃঃ কুলি কৃতুব শাহ কর্তৃক কুতুবশাহী বংণের্ এবং ১৫২৬ খৃঃ আমীর ফরিদ শাহ কর্তৃক ফরিদ শাহী বংশের অভ্যুদয় হয়।

এমনিভাবে তফ্মি নদীর डীরে অবস্থিত খন্দেশ র্রাজ্য ও মালিক রাজার নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জন করে। অবশ্য ১৬০১ খৃট্টাক্দে সম্রাট আকবর অসিরগড় দূর্গ অধিকার করে পরে খান্দেশ নিজের সায়াজ্য সীমার অন্তর্ভ্তক্ত করে নেন।

## চতুদর্শ অধ্যায় ভারতের্ন ইতিহাসে পীরদের্র অবদান

পলাশীর যুদ্ধে পূষ্ব পরিকল্পিত পরাজয়ই হচ্চে মুস্সলিম সাম্রাজ্যের জীবন্ত সমাধি সাধন। जারতে অন্তত সুসলিম অনসাধারণ মাটি ফুঁড়ে মাথা ঊঁদ করে উঠতত চেট্টা করেছে বারবার কিন্ু সহরোগিতার অভাবে তা ফনপ্রসূ হয়নি। মাত্র
 সেই দরবেশ? কারা সেই তাপস সম্প্রদাম্য? জাজ ইতিহাসে 'ফকির বিদ্রোহ’,
 সত্য তবুও তা চাপা পড়ে গেছ্ছ কিসের কারণে? কারা অই বিদ্দোহ? বলাবাহল্য
 বিদ্রোহের নায়ক এবং খারক।

ইতিशাসে দেখা যায় অল্লাহ ভক্ত ও ফকির তাপসের দল যখনই কোন অन্যায় অত্যাচার অবিচার এবং অধর্মের আघাত বিশ্বশাব্তি বিঘ্মিত হাতে দেত্থছেন তখনই তাঁরা বিদ্র্রোী হয়েছেন, প্রয়োজনে কারাবরণ কর্রেছেন, প্রাণ দিয়িছেন অকাতরচিত্তে। তাই দেখা যায় কখনো বা তাঁরা লড়েছেন আকব্বর ও জাহাপীর্রে বির্পুক্ধে আবার কখনোবা শিখদের বিরুদ্ধে, কখনোবা ইংর্রেজ ও
 কিঞ্চিৎ না निখলে যেন সত্যের অপনাপ হয়, ইত্হিস যেন অসমাণ্ত থেকে যায়। তাই মণি মাণিকে্ের সমুদ্র হতে গোটা কয়েক নুড়ি পাঠক-পাঠিকাদের সামনে হুলে ধরা হলো।

খৃৃ্টীয় উনবিংশ শতাদ্দীতে মুসনিম সাধকদের ইত্शিলে যাঁরা অবর্ণনীয় থ্যাতি লাভ করে চির অমর হয়ে রয়়েছেন আনহাজ হयরত ইমদাদুল্মাহ ফার্থথখী (রহ.) ऊাঁদের অন্যত্ম। তাঁর সামখ্খিক জীবনালেখ্য ইতিহাসের পাতায় এক অবিশ্পরণীয় অধ্যায়। ভারতের বিপ্পবী নেতা হিসেবেও চাঁর নাম অক্ষ্য হয়্রে আঢছ। সে ইতিহাস পরে আসঢে।

তিনি ১২৩৩ হিজরীতত শাহারানপুর জেনার নানুতাহ গ্রাম মামার বাড়িতে জন্যহণ করেন। जाँর পিতা হাফেজ ハ্যাহাশ্দদ আমিন ছিলেন মুজাফ্ফারপুর जেলার থানাভবন গ্রামের অধিবাসীর বিथ্যাত মুহাদ্দিস ও आলেম. মাওলাना


পুরুষগণ দ্বিতীয় খলিফা হযরুত ওমর ফারুকের (রা.) বংশ সষ্ভৃত। তাই তাঁকে ফারুখী বলা হয়। তিনি যোল বছর বয়সে মাওনানা মামলুক আলী নানতুবী সাহেবের সৎ পরামর্শ্শ ও সহযোগিতায় দিল্gীতে গিয়ে নানা অভিজ্ঞ আলেম ও বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের (হাদীসশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পগ্তিত) কাছে বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানার্জন করে ২৯ বছর বয়সে তিনি খ্যাতনামা পীর মাওনানা নাসীরুপ্দিন দেহলভীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

তাঁর জীবনে অনেক আশর্যজনক ঘটনা আছে। একদিন রাত্রে তিনি নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখছেন, এক মজ্জলিসে হযরত মোহাম্মদ (সা.) কতকগুনো শিষ্যসহ বসে আছেন। সেই মজ্জলিসে দরবারে নববীর মধ্য তিনি প্রবেশ করতে উদ্যোগী रলেন কিন্তু ভয়ে পারলেন না। তাঁর এই অবসস্থা দেখে হাফেজ বোনাকী নামে তাঁর এক অ丬্মীয় তাঁকক ধরে নিয়ে গিয়ে হুজুরের (সা.) কাছে হাজির হলেন। হযরত রসূলে করীম (সা.) ঢাঁকে দেখে তথায় বসতে আদেশ করলেন এবং স্নেরের সুরে বলতেন, "বৎস! এক্ষণি তুমি মিয়াজিউ চিশতীর আস্তানায় গিয়ে তাঁর সাথে দেখা কর।"

সহসা ইমদাদুল্মাহর নিদ্রা ভেডে গেন এবং স্বপ্নে শোনা রাসূলুল্দাহ (সা.) এই নির্দেশটি চিত্তা করতে লাগলেन। অবশেবে ওস্তাদ মাওলানা কলন্দর জালালাবাদীকে তাঁর স্বপ্নের সমস্ত কথা বনলেন, ওস্তাদ সাহেব ঢাঁকে সান্ত্রনা দিয়ে মিয়াজিউ চিশতীর ঠিকানাটা বলে দিলেন যে তুমি লোহার্রুর অন্তর্গত ঝনঝনা নামক স্থানে গেলেই তাঁর সাক্ষাৎ পাবে।

তথায় গিয়ে ইমদাদুল্মাহ চিশতী সাহেবের সৌম্য মৃর্তি দর্শন করেই ভক্তিপুত অন্তরে সাধক প্রবরের পা দুটো জড়িয়ে ধররলে। সাধক তাঁকে বুকে নিত়ে হাস্যবদনে বললেন, "বাবা, স্বপ্নাদেশ কি সত্যি হয়েছে?" এই কথা 厅নে ইমদাদুল্মাহ ফারুকী সাহেব বিম্ময়ে হত্বাক হয়ে গেলেন।

যাইহোক, চিশতী সাহেব তাঁকে চিশতীয়া তরিকায় (পদ্ধতিত্ডে) শিক্ষা দান করে খেলাফতি দানকালে বললেন, "বাবা, তুমি কি কিনিয়া অর্থাৎ স্বর্ণ প্রস্তুত বিদ্যা শিখবে। এতে তোমার ষথেট্ট উপার্জন হবে। আমি তোমাকে স্বর্ণ প্রস্তুত শিখিত্যে দেব।" ইমদাদুল खার্রুখী লজ্জিত হয়ে বললেেন, "হযরত! পার্থিব সম্পদ आমি চাই না। আল্মাহর সন্ত্রিষ্টিই আমার একমাত্র কাম্য। সেই জনোই আমি আপনার সান্নিধ্যে এসেছি। আপনি দোয়া করুন যেন আন্মাহ আমার মনোবাসনা পৃর্ণ করেন।" একথা তনে হযরত মিয়াজিউ খুবই আনन्দিত হক্েেন এবং হযরতত ইমদাদুল্মাহ ফারুথীর জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করলেন।

তিনি জীবনে কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেননি। মাওনানা গাঙ্ুুহী (রহ.)-এর কাছে একবার বালেছিলেন যে, মক্কা यাত্রার সময় তোমার সাথ্থ দেখা করে যাব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হযরত ফারুথী সাহেবের মক্কা যাত্রার পৃর্বেই হযরত মাওলানা

গাञুjौ (রহ.) বৃটিশ কারাগারে বन্দি হন। জটৈক বাক্তির প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা গাঙ্গু উরস্থিত হ্ন।। জেল প্রহীরা তখন জার্গরিত ছিল। ফারুখী সাহেব যখন জ্রেনে প্রবেশ করেন তখন তাঁকে কেউ-ই দেথতে পায়নি। তিনি অমার নিকট এসে অনেকক্ষণ কথার্বাতা বলে চন্ল যান । প্রতিশ্রুতি পালনের কি অপৃর্ব দৃষ্টান্ত দেখুন, জেলখানায় বন্দি অবস্থাত্ত তাঁর সাথে দেখা করে প্রত্শ্রুতি রক্ষা করে গেছেন।

মাওলানা গাঙুহী (রহ.)-এর কাছ হতে বিদায় নিয়ে এসে হযরত ফার্থুখী সাহেব সেই রজনীততই মক্কা যাত্রা করেন। বহু কচ্টে কোন রকমে পথ অত্ত্রুম করে অতি সংগোপনে অম্বালা নগরে এসে পৌছান। এখানে রাভ আবদুল্মাহ খান নামক এক ব্যক্তি ঢাঁকে অত্যত্ত শ্রদ্ধা করত্তন। ফারুখ্খী সাহেব দীর্ঘ পথ ত্রমণে ক্লান্ত হয়ে রাও সাহেবের বাড়িতেই সে রাতের মত আশ্রয় গ্রহণ করেন। যদিও রাও সাহ্েব জানতে দেশের স্বার্থে ফার্থী আজ রাজ্জদ্রোহী তবু তিনি নিঃসংকোচে আশ্রয় দিলেন। বাইরের কোন লোক যেন জানত না পারে তার জন্য অন্ধকার আস্তাবলের একটট কামরায় তিনি অবস্থান করতে লাগলেন।

একদিন চাশত নামাযের সময় তিনি সকলকে বলনেন, আমি এথন নামাযে প্রবৃত্ত হ্ব। অতএব আপানারা একটু বাইরে যান। অতঃপর ফারুথ্ঘী সাহেব সেই কক্কে ওজ্রু সমাপনের পর জায়নামাজ বিছিয়ে নামাযে দগ্গায়মান হলেন।

এদিকে আর এক বিপদ দেখা দিন। দুইজন ইংরেজ কর্মচারী হন্তদণ হয়ে ছুট র্রসে আস্তাবলের সামনে দাঁড়াল। রাও সাহেব অত্যন্ত সম্মানের সাথথ তাঁদের উপরেশনের आসন প্রদান করলেন। ইংরেজ কর্মচারীদ্বয়ের একজন বলল, ওনলাম আপনার অশ্বশালায় কিছূ উৎকৃষ্ট অর্শ্ব বর্তমান অছে। তাই সেগ্গোকে দেখার জনাই আমরা আপনার এখানে এসেছি। এই বঢে পরক্ষণেই তাঁরা অশ্বশালায় ঢুকে চারদিকে ইতস্তত, দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও কোথাও কোন লোককে দেখতে পেল না। অक्পক্ষণ পরেই 'তারা সে কহ্ষ হতে বের হয়ে ফারুখী সাহেব যে কক্ষে নামায পড়ছিলেন সেই কক্ষের দ্বারে এসে উপস্থিত হলো। তারপর দার ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। বিপদ অবশাশ্জাবী দেখখ রাজ সাহেব শিউরে উঠলেন। কিন্ত্র কর্মচারীদ্বয় এ কক্ষেড কিছ্ন দেখতে না পেয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। রাও সাহ্বেব যেন হাए ছেড়ে বাঁচলেন। কিছুহ্মণ পর পুনরায় ওই কহ্ষে প্রবেশ করে দেখলেন হাজী ইমদাদুন্মাহ ফাহ্রুখী সাহেব নামাय অবস্থায় ধ্যানরত। নামাय শেষে রাও সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে হাজী সাহ্বে বলরলেন, ইংরেজ কর্মচারীদ্বয়ের ঢোকার সময়েড आমি নামায পড়ছিলাম এবং কোরআন শরীফফর এই আয়াতটি পড়ড়িলাম "আ মানার রসুলু...."। তাই आল্gাহ তায়ালা অমাকক শর্রুর কোপ দৃষ্টি থ্থেে বাঁচি়ে দিয়েছেন।

इযরত नিজামুদ্দিন আওলিয়া (ব্रহ.)
হযরত নিজামুদ্দিন (রহ.) ১২৩৮ খৃৃ্টার্দ্র বদায়ুননগরে জনাগ্রহণ করেন। তিনি মহানবী হযরত মুহাশ্মদ (সা.)-এর দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসেনের পবিত্র বংশ সম্ভূত। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তেজস্বী ও প্রতিভাশালী বালক নিজামুদ্দিন ’শশশবে বদায়ুন নগরের একটি মক্তবে মনোযোবের সাথে বিদ্যাভ্যাস করেন। তদানীন্তন সময়ে দিল্লী নগরে "শামসুল মূলক" অর্থাৎ ভারত্তে সূর্য উপাধিপ্রাপ্ত মহাপওিত জনাব মাওলানা খাজা সামসুদ্দিন খারেজমী নামে জনৈক আলেমের নিকট তিনি তাফসির, হাদীস, ফেকাহ, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করত্ন। তাঁর শৃতি শক্তি এত প্রখর ছিল যে, 'মাশারেকুল আনোয়ার’ নামক একখানি বৃহদাকার গ্থন্থ আদ্যোপান্ত তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিন।

খাজা সাহেবের প্রভাব সারা ভারতের ওপর বিস্তৃত ছিল। সম্রাট আলাউদ্দিনের তৃতীয় পুত্র কুতুবউদ্দিন মোবারক তাঁর শাসনকালে মহামান্য থাজা সাহেবের অপর অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে जাঁর আধ্যাত্যিক কমতার সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক প্রতিদ্বনন্দিতা অুু করলেন। তারপর স্রাট সহসা অকদিন পেটের বেদনায় অক্রান্ত হয়ে পড়লেন। অনেক চেষ্টা চরিতেও কোন কাজ হলো না দেখ্খ দরবারস্থ ওমরাহবৃন্দ বললেন- খাজা সাহেবকে সন্তুষ্ট না করলে এ .পীড়ার ঊপশম रবেে না। যাইহোক, आমत্র্রিক খাজা সাহেব সয্রাট জনनীর আকুল অনুরোধে বিগলিত হয়ে করুণাময় আল্দাহর সমীপে দু রাকাত নামাय পড়ে প্রার্থনা করলেন। তৎক্ষণাৎ সয়াটের বেদনার উপশম হলো।

আবার একদিন সম্রাট স্বীয় সভাসদ কাজী গজনভীকে জিজ্ঞাসা করলেলে, থাজা সাহেব লোকদেরকে প্রচুর পরিমাণে দান করেন তা তিনি পান কোথায়? উত্তরে তিনি বললেন, আপনার আমীর জমরাহদের অনেকেই তাঁর শিষ্য, তাদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থই তিনি দান করেন। সম্রাট আদেশজারী করে খাজা সাহেবের নিকট উপহার প্রেরণ বন্ধ করে দিলেন। তখন পান্থশালার অষ্যক্ষ রাজা ইকবাল অয়ের কোন উপায় নাই দেখে খাজা নিজামুদ্দিন (রহ.) -র নিকট निবেদ্ন কররলनন এত বড় পান্থশালা চলবে কী করে? থাজা সাহেব বলनেন, কর্রণণাময় অল্মাহর পবিত্র নাম ম্মরণ করে তোমার সন্মুখস্থ তাকের ভেতর হাত দিनেই যত টাকা প্রয়োজন পাবে। কি আশর্য ব্যাপার। আধ্যাV্যিক শক্তিতে বলীয়ান মহা পুরুষের কি অসীম প্রভাব। খাজা ইকবাল সাহেব তাঁর প্রয়োজন মত টাকা ঐ তাকে হাত দিলেই পেতেন।

এভারে যখন কোন প্রকারেই অত্যাচারী কুতুবুদ্দিদন থাজা সাহেবকে পেরে উঠলেন না তখন তিনি আদেশজারী কররে খাজা সাহেবকে সংবাদ পাঠালেন, তাঁকে প্রত্যেক দিন সম্রাটটর দরবারে উর্পন্থিত হতে হবে এবং তাঁর সক্গে সাক্ষাৎ

২ゝ৮
করত্তে হবে। কিন্তু খাজা সাহেব তাঁর এই আদেশকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন । আদেশ রক্ষা না করায় স্রাট ক্রুদ্ধ হয়ে আবার সংবাদ পাঠালেন, তাঁকে সপ্তাহের একদিন সয্রাটের সাথে দেখা করতেই হ.ব। খজা সাহেব এবারও রাজ আদেশ প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে সম্রাট পুনর্বার সংবাদ পাঠালেন, যদি খাজা সাহেব আগামী মাসে প্রথম जারিখে শাহী দরবারে সয্রাটের সমুূvে উপনীত না হু, তবে রাজ সৈন্যরা তাঁকে বলপূর্বক ধরে আনবেন এবং সয্রাটের ক্ষমতা আর খাজা সাহেবের কৃত্ত্তের পরীক্ষা হবে।

রাজদরবারের অনেকেই এমনকি সৈন্যরাও খাজা সাহেবের শিষ্যত্ গ্গহ্ণ করেছিলেন। ফলে সম্রাটের আদেশ তনে চাঁরা তখন ভীত হয়ে খাজা সাহেবের কাছে গিয়ে বিনীত স্বরে বললেন, হ্জুর! আমরা আপনাকে অত্যধিক শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমরা রাজ্জ অদেশের দাস। यদি সম্রাট আমাদেরকেই আপনাকে অসম্মানজনকডাবে বন্দি করে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন তখন আমরা কী করব? আমরা কি রাজশক্তির বির্পুদ্ধে জেহাদ করব?

শিষ্যদের উত্তেজিত ভাবব দেখে খাজা সাহের সাত্ত্নার সুরে বলরেন, কোন কিছ্হর প্রয়োজন নেই, তোমরা রাজ আদেশের দাস কিন্তু আমি যে রাজার দাস তিনিই আমার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করে রেখেছেন। নির্দিট্ট দিনের পৃর্বেই তোমরা সব দেথতে পাবে। অনেকেই সেদিন থাজা সাহেবের এই হেঁয়ালীর তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। হয়ত ভেবেছিলেন কোন স্বর্গীয় ফৌজ বা বাহিনী এসেই বোধ হয় খাজা সাহেবকে রক্ষা করবে।

যাইহোক, নির্দিষ দিনের কয়েক মাস পূর্বে খাজা সাহেব মাওলানা বুরহানউদ্দিন, মাওলানা ইয়াকুব প্রমুখ শিষ্যদের খেলাফতি বা প্রতিনিধিত্ব দান করে যথাক্রম্মে দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটে ধর্ম প্রচারের উদ্লেশ্যে প্রেরণ করেন। তিনি প্রত্যেককে একটি করে পাগড়ি, জামা ও জায়নামাজ (নাময পড়ার বিছানা) দান করেছিনেন।

এভাবে তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়নেন। দরবারে হাজির হওয়ার পূর্ব দিনে গভীর রজনীতে তিনি একটি ফারসি কবিতা পাঠ করেছিলেন যার মর্মার্থ- "হে জब্বুক! তুই কোন্ সাহসে সিংহের সাথে যুদ্ধ করতে আসলি? এই জন্য তোর এই দুর্দ্দশা হল।"

খাজা সাহেব প্রায় চার মাসকাল পীড়িত থাকা অবস্থাতে দরবারে উপস্থিত দিন इওয়ার প্রতুষেই রবিউল আওয়াল মাসের ১৮ তারিখে বুধবার এই মরজগৎ ত্যাগ করেন। এত দিরে শিষ্যরা বুঝতে পারলেন 'যথাযথ ব্যবস্থার’ তাৎপর্য। মাবারককর আদেশে পদাঘাত করে তাঁর দরবারের পরিবর্ত্ত আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিয়ে লক্ষ লক্ষ ক্রন্দনরত শিষ্যদের কাছ হতে তিনি চির বিদায় নিনেন।

শাহ ইসমাইন গাজী (রহ.)
সুলणन र্রুকনুদ্দিন বারবক শাহের (৮৬৩-৮৭৮) রাজতৃকালে হযরত ইসমাইন গাজী (রহ.) বাংনাদদশে এসেছিলেন। ঢাঁর আদি বাসস্থান ছিল আরবের মক্কা নগর্রীতে। সেই সময়ে মক্কা নগরীতত হাসানুদ্দিন নামক জটৈনক মাওলানার কাছু প্রায় শতাধিক সभীসহ তিনি ধর্মের আলোচনা করতেন। এক সময় কামালুদ্দিন নাম্ম মাওলানা সাহেবের এক ভাই কোরজান পাঠ করহছিলেন। তিনি পড়ছিলেন-"আল্মাহর জন্যে यাঁরা শহীদ হবেন, তাঁয়া প্রভূত পুরক্কার পাবেন।" এই বাণী শোনার পর হতেই ইসমাইনের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন সৃচিত হয়़ছিল। শাহাদত বরূণের লোড সংবরণ করতত না পেরে তিনি ও তাঁর তাবनीপ জামাতের সঙ্গীরা পারস্য সীমাत্ত উপনীত হয়ে তथা হতে ভারত অভিমূখে যাত্রা ৩র্কে করেন। অবশেবে উক্ত সুলতানের র্রাজধানী লখনৌতি নগরে এসে প্ৗীছান।

এই সাধকের্র জীবনেও বহু অলৌকিক ঘটনার সংমিশ্রণ আছে। বে বাদশাহ
 জনসাধারণের পারাপার্রে দুদ্দার সীমা থাকত না।

তিনি গভীর চিত্তা করে সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গহণ করলেন, কিস্তু নদীটি এত খরস্রোতা ছিল ভে, সেখানে পিলার বা ধাম বসানোর কোন উপায় ছিন না। শাহ ইসমাইন তখन দू রাকাত নামাय শেষে আল্ধাহর কাছে দোয়া
 ধারণ করন। সকলেই তাঁর आধ্যাশ্ঘিক ক্ষমতায় अতিমার্রায় অবাক হয়েছিন। যা হোক সেতু নির্মিতি হলে আবার পুনরায় উভয় পার্রর যোগাভ্যাগ অব্যাহচ थাকল এবং জনসাধারণের কষ্টের্র উপশম হন।

মান্দারণ বিজয় চাঁ্র জীবনের এক উপ্পেখবোগ্য অধ্যায়। মাত্র তাঁর ১২৫ জন সপ্গীকে নিয়ে তিনি বাংনার দক্ষিণ-পপিম প্রান্তে অবস্থিত মান্দারণ দূর্গাধিপ্ি
 ऊাঁকে মান্দারণের শাসক নিযুক্ত করেন।

কামส্রপ বিজয়ও তাঁর জীবনের আর এক ম্বরণীয় অধ্যায়। তিনি নিজেকে आद्वाशর একজন সৈনিক মনে করততেন। কাম্রপ অভিयানে তাiর অত্যার্ষর্য ঘট্না দেখে কামক্রপ অধিপতি মহারাজ কামেশ্বর ম্বেচ্মায় মৃসনমান হয়ে ইসনামের সুশীতল ছায়াতলে অশ্রয় নিলেন। ইসমাইলের মর্য়াদা উত্তরোত্তর বৃধ্ধি পেকে भाগল।

আগেই উল্লেখ করেছি, ইসমাইন শাহ ছিলেন মান্দারণ দूর্ত্গে শাসনকর্তা। ঘোড়াঘাট নামক স্থানে ভান্দার্সী রায় নামক একজন লেনাপতি সুলতানের কাড় নানা মিথ্যার অশ্রয় নিয়ে শাহ ইসমাইনকে বিদ্রোহীক্রপপ চিত্রিত করেন। সুলতন

ক্রুদ্ধ হয়ে একদল সৈना পাঠালেন ইসলমাইলকে হত্যা করত্। এই প্রেরিড ไৈন্যদের দ্বারাই মনীষী হযরত শাহ ইসমাইল গাজী (র.) 28 ৭8 খৃস্টার্সে শাহাদতবরণ করেন।

উঞ্झেখ করা যেরত পারে যে, এখানে ভান্দার্সী রায়ের দ্বারা মিথা ষড়যক্রে হযরত ইসমাইল গাজীকে নিহত করার ব্যবস্থাড যতখানি ঘৃণ্য ও দোষণীয়, সুতলান বারবক শাহহর বিনা তদন্তে নিরপরাষ ইসমাইল গাজীকক হত্যা করার নির্দ্রেশ দান৩ ঠিক ততখানি দোষণীয় ও নিন্দনীয়।

হযরত আহমাদ ফারুকী সারহিন্দী মোজাল্দিদ আলফ্সোনী (রহ.)
মোজার্দেদ সাহেব সম্বক্ধে পৃর্বেই কিছ্র আলোচনা করা হুয়েছে। তবু জানা দরকার যে তাঁর পূর্বপুর্তুষ ছিলেন হযরত উমারের (র.) বংশধর, যিনি হযরত মুহাম্মদের (সা.) খनিফা বা প্রতিনিষি ছিলেন। তাই তাঁকে ফারুকিও বনা হয়।. জन্মভূমি নাম সিরহিন্দ। সিরহিন্দের অর্থ বাঘদের জঙন "Sirhind is really Shiarhand, which means the forest of tigers." ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় একজন মুসনান ফকির একটা দাগে লাঠি দিয়ে বলেছিলেন, এখানে ভবিষ্যতে একজন মস্তবড় মুজাদ্দেদ জন্ম নেবেন। যেহেতু ঐ পণ্তিত অসাধারণ পত্তিত ও বুজুর্গীর অধিকারী ছিলেন। তাই ওখানে ফিরোজ তুঘলকের আদেশে বাড়ি তৈরি করা হয়়েছিন এবং পরে মুজাদ্দেদ সাহেব ওখানেই জনাগ্রহণ করেন। প্রথমেই তিনি কোরআনের হাফেজ হয়েছিলেন এবং দিল্লী কলেজে আরবী, ফারসী প্রডৃতি নানা ভাষায় দক্ষতার সञ্গ জ্ঞান লাভ করে পদক ও পুরক্কার পের্য়ছিলেন।

সেই সময় আকবরের রাজত্ব চর্লছিল + আর ঠিক ঐ সময়ে ফৌজী ও আবুশ ফজল যথাক্রমে বাদশার ডানহাত ও বামহাতের মত মূল্য নিয়েও প্রতিষ্ঠিত. ছিলেন। আহমদের প্রতিভা ও পত্তি ও ুণাবলি দেখে তাঁরা একে নিজেদের মর্যা পেতে চাইলেন অবং তাঁদের আশা ছিল তাঁকে নিয়ে আকবরের দশরত্ন সজ্ৰ সাফল্য লাভ করবে। কিন্তু ইসলামের আইন অবহেলা যथা- নামায না পড়া এবং পোশাক পরিচ্ছদ বা শরীয়তের ডারদের অরুচি দেখে মোজাদ্লেদ সাহেব তাঁদের ঘৃণাভর্রে প্রত্যাথ্যান করেন। আকবরের সজ্গে হयরত মোজাদ্দেদের নড়াইয়ের বীজ ওখানেই তুরু হয়। ঢাঁর জীবনে বহ్ অলৌকিক ঘটনা আছে, সে আলোচনা
 জাহাগীরের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে হিমশীত্ল ধর্মীয় লড়াই চালির়ে কেমনভাবে বিজয়ী হয়েছ্ছেন তাই চিন্তার বিষয়।

হযরত মুজাল্দেদ সাত্থকে জাহাসীরের বন্দি করার ক巾া পূর্বেই উল্झেখ করা হয়েছে কিন্তু জাহার্রের কন্যা পিতার মত শরীয়ত্তে বিরোধিতা করত্তন না। তিনি একবার নামাজান্তে ঘूমন্ত অবস্থায় দেঋলেন হযরত মুহাষ্মদ (সা.)। তিনি

জানালেন যদি তাঁর প্রিয় আহমাদ সাহেবকে কারাগার হতে মুক্ত করে না দেওয়া হয় তাহলে জাহাঙ্গীরকে ভীষণ ক্ষত্গি্ত হতত হবে। রাজকন্যা ঘুম ভাঙার পর পিতাকে এই মারাற্মক স্বপ্নের কথা জানানে জাহাঈর ভীত ও সন্ত্রত্ত হয়ে পড়েছ্ছিলেন। (দ্রঃ রওজাতুল কাইউমিয়াত)

যে জাহাঙীর সারা জীবন ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা করলেন তিনিই আবার মুজাफ্দেদ সাহেবের বৈদ্যুতিক পরশে ধার্মিক, দয়াল, প্রজাপালক প্রভৃতি অণে ওুান্বিত হয়় এক অভিনব চরিত্রে রূপান্তরিত হলেন। এও তাঁর বৃহত্তর অলৌকিকতা সন্দেহ নেই। (দ্রঃ জোবদাতুল মাকামাত)

হ্যরত মোজাদ্দেদ সাহেব মহানবী হযরত মুহাম্মদকে (সা.) সর্ব বিষয়ে অনুসরণ ও অনুকরণ করত্তে। जাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে একবার তিনি বলেছিলেন, आমি হযরত মুহাম্মদকে (সা.) সর্ব বিষয়ে অনুসরণ করতত চাই, এমনকি তিনি মাত্র ৬৩ বছর পৃথিবীতে ছিলেন, জখানে আমার কোন হাত নেই, তবে হুদয় চায় আমায় যেন আল্লাহ ৬৩ বছরই পৃথিবীতে রাখেন। হয়েছিলও তাই। আরবী ৯৭১ হিজরীতে জন্মে ১০৩৪ সালে আরবী সফর মাসে হঠঠাৎ একদিন রাত্রে স্নান করলেন, ভাল পরিচ্ছদ পোশাক পরলেন, গায়ে সুগক্ধি আতর লাগিয়ে নৈশ্য নামায তাহাজ্জোদ পড়লেন, মোনাজাত করলেন প্রাণভরে, অশ্রুসিক্ত নয়ন নিয়ে উত্তর দক্ষিণে লম্বা হয়ে মক্কা শরীফের্র দিকে মুখ করে তয়ে পড়লেন আর উচ্চারণ করতে লাগলেন ইসলামের মূলমন্ত্র কানেনমা। একটু পরেই যেন তন্দ্রা অথবা ন্দ্রার আগমন হলো, কিন্তু ন্দ্রা নয় এটা ছিল মহা নিদ্রা! মহা মিলন হলো মহান স্রষ্ঠার সঙ্গে।

## इযরতত হামীদ বাঙালি দানেশমক্দ (রহ.)

বাদশাহদের যুগে বিচার করতে নিযুক্ত থাকতেন আলিম সম্প্রদায়। তাই উলামা ও মুফত্তিদের মধ্যে বাছাই করে যাঁদের বিচারের আসনে বসানো হতো তাঁদেরই বলা হতো কাজী। কাজীদের নির্বাচনের সময় שধু তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতাই দেখা হ্ত না; বরং তাঁদের বংশগত পরিচয়ের প্রমাণ নেওয়া হতো, অর্থাৎ পিতা, পিতামহ প্রমুখের পরিবেশ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখার নিয়ম ছিল। বঙ্গদেশে বর্তমান জেলায় মঙ্গলকোটট উপরোক্ত সষ্র্রান্ত কাজী বংশে ১৫৯৮ ষৃট্টারে হামিদ সাহেব জনুগ্রহণ করেন। সম্রাট শাহজাহানের আশীর্বাদ গ্যহণের কथा আগেই বর্ণनা করা হয়েছে। এই মঙ্গকোটট তাঁর পৃর্ব্বে অনেক সাধু পুক্পুষ এসেছিনেন তাই আজ্জও ম্সলকোটকে আঠার আওনিয়ার গ্গাম বলা হয়।

গ্রামে তিনি ঢাঁর পিতা কাজী দেনওয়ার হোসেন সাহ্নে এবং গ্গামের আলেমদের নিকট প্রাথমিক পাঠিয়য় কোর্স শেষ করে লাহোরে উচ্চশিক্ষার জন্য র্ভর্ত হন এবং খ্যাত্নামা একজন আনেম হয়ে প্রকাশিত হন। প্রথমে তিনি পীর বজ্জরর্গদের আধ্যাত্মিকতা বিশ্বাস করতেন না, পরে পুর্বোল্লিখিত মোজাদ্দেদ

সাহেরের অধিবেশনে গিয়ে অাঁর অनৌকিক প্রভাবে এত প্রভাবিত হ্ন যে তাঁরক বাধ্য হতে হয় তাঁর সগ্গ গ্রহণ করতে। তিনি তখন আধ্যাত্মিকতা কি তা বুঝলেন এবং ঐ বিভাগের উন্নতি করার জন্য তাঁর শিষ্যত্ণ গ্রহ্ণণ করনেন। পূর্ণতা লাভ করতে হামিদ সাহেবের অসুবিধা হয়নি। তিনি খেলাফত নাভ করলেন। আর তাঁকে মোজাদ্দেদ সাহেব মঙ্গকোটে ফিরেে গিয়ে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করত্তে লাগলেন। অনিচ্মা সত্ত্বেত তাঁকে সৃর্যের মত প্রদীপ্ত হুদয় গুরু रতে বিদায় নিয়ে অসার জন্য প্রস্তুত হতে হলো। আসার সময় মোজাদ্দেদ সাহেবের ছোড়া জুতো দুখানি চেয়ে নিয়েছেলেন। কিন্তু মগ্গলকোটে সে দুটি তিনি কোনদিন পায়ে লাগাননি; বরং খুব যত্ন করে একটি বাক্স রেখে দিয়েছিলেন। যখন হামিদ সাহেবের মৃত্যু নিকটবর্তী হলো তিনি আদেশ করলেন তাঁর বাড়ির নিকটবর্তী একটি পুকুরে তা ফেনে मিতে। তাই করা হয়েছিল। কিন্তু अতি আশ্রর্যের বিষয়, এই মগলকোট ছোট হাসপাতাল এবং খ্যাত্নামা পাসকরা একাধিক চিকিৎসক ঢাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও ভেবে পাচ্ছেন না প্রতিদিন শত শত মাইন দূর হতে কুকুরে কামড়ানো রোগী বিনা ওষুধ ও ইনকেজশনে ঐ পুকুরে স্নান করে আর তার অপরিচ্ছ্ন জন পানে নিষ্কৃতি পাচ্ছে কুকুরের বিষ হতে, কেমনভাবে।

একদিন বাদশাহ শাহজাহান ऊাঁর নিকট দিল্লীর সিংহাসন পাবার জন্য এসেছিলেন এই গ্রামে, পূর্বে তা উল্भেখ করা হয়েছে। দূর দূরান্ত হতে কত শিক্ষার্থী আসতো বিদ্যা ও জ্ঞান আহরণে। আজ নেই সেই মাদ্রাসা, নেই সেই পরিবেশ। আছে ওধু মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ন্যায় অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, মন্দির আর কবরের ষ্বংসাবশেষ। একদিন ছিন সেখানে বিরাট লাইব্রেরী, या সারা দেশের গর্ব ছ্নি আর সেই বইশুলো তাঁরা পড়েছিলেন তাঁদের পবিত্র চক্ষু দিয়ে এবং ধরেছিলেন চাঁদের পবিত্র করকমলে। এছাড়া তাঁর শিষ্য, প্রশিষ্য ও পরশিষ্গগণ या লিখে গেছেন আরবী ও ফারসীতত তার একটা অংশ মাটির জীর্ণ घরে অসতর্কতার সগ্গে ছিন। বইতুলো যেন মগলকোটের পূর্বপুরুষ্রদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের পুস্তকর্রপী সাক্ষী। বইতুলো যেন আজও शীরা কাঞ্চন প্রসব করতে চায়। কিন্ঠু বহু যুগ ধরে মনীষী হামিদ বাঙালী বর্ধমানীর (ব.) মাতৃভূমিতে সেদিনের মত কোন পাঠকও নেই আর্র নেই পরিবেশও নেই। ${ }^{\prime \prime}$
 প্রথমতম দাওরায়ে হাদীস পড়ার পূর্ণাঙ্গ মাদ্রাসায় দেওয়া হয়। তাই বোধহয় হযরত হাদীম বাঙানী (রহ.) অমর আয্যার পরিতৃপ্ত তাই তাঁর স্বপ্নের সার্থকতার সাক্ষীস্বর্রপ বর্ধমানের লেমারী টাউনের মদিনা মার্কেটট মহান মাদ্রাসা আজ উफ্চ শিরে দণায়মান।

অবশেশে আরবী হিজরী ১০৫০ সন্ন সারা ভারতের উজ্জ্জল রত্ন হযরত হামীদ বাঙালী (রহ.) মহা প্রস্থান করলেন। তাঁর জौবনের প্রতিটি মুহূর্তের গৌরব ত প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস যেন আজও মগলকোটের অণু-পরমাণুতে মিশে রয়েছে! আজও যেন নীরব মাটির বুক চিরে প্রতিধ্ধনিত হয়, ধনা হামিদ বাঙালী! ধনা হে অমর মনীযী!!

इযর্ত ঙুতুব উদ্দিন বখতিয্যার্র কাকী (ব্রহ.)
আমাদ্রে আলোচ্য অধ্যায়ে কিছ్ সাষকের বুজ্রু নেখার উদ্দেশ্য এই বে, মুসলমান রাজা বাদশাহরা সাধারণত রাজ্য-রাজনীতি নিয়ে থাকতেন সেই সক্গে ধর্মও। বলাবাহ্ল্য এই প্রকৃত ফকিরদের দল, রাজা-বাদশাহ, মন্ত্রী, কর্মচারী চরিত্র গঠনের ভার নিত্ন এবং সারা ভারতে জাতি ধ্ম নির্বিশেষে নিজ্জেদের চরিত্র মাধুর্য বা অনুপম আদর্শ সামনে রেথে অমুসনমানদের নিজ্ঞেদের দিকে আকর্ষণ করতেন ফনেে অসংখ্যা মানুষ ঢাঁদের আদর্রে মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্চায় নতুন ধর্ম গ্রহণ করতেন।

এমনিভাবে মুহ্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর ৩২০ বছর মুসলমান সুলতানগণ দিল্লীতে রাজ্জত্ব করেন। দাস বংশ, খলজী বংশ, তুঘলক বংশ ও লোদী বংশ। সুলতান সাহাবুদ্দিন, মুহাশ্মদ ঘোরী ইসলাম ধর্ম্ বিশ্বাসী ছিলেন এবং ইসলামী ভাব ধারায় নিজ্জেকে পরিচালিত করেছেন। তাঁর একজন নগণ্য দাসকে নিজেরে রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া এবং ঢাঁকে সিংহাসনে বসানো দুটিই ইসলামের মহান নীতির প্রতিফলন। তিनि হচ্ছেন কুতুবুদ্দিন। আবার কুতুবুদ্দিন তাঁর দাসকে জামাতা হিসেবে বরণ কর্রে সিংহাসনে বসালেন যাঁকে, ऊাঁর নাম শামসুদ্দিন আলতামাস, আমরা পৃর্বে ইলতুৎমিস নিতখছি যেহেতু আলতামাস খা্ধ নামকে ঐত্হিহাসিক অনেকে ইলতুeমিস निখেছেন। আলতামাস বললে আধুনিক ছাত্রছাত্রীর পক্ষ বোধহয় বোঝা কঠিন হয়ে পড়ত তাই সোজা পথে ড্রমণ। যাইহোক, এরা দিল্gির সর্বময় কর্তা হলেও পারস্য হতে আগত বিখ্যাত ফকির হयরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকীর (র.) কথায় উঠত্তন-বসত্ন। ভার্রী মজার কথা সারা ভারত সম্রাটের অধীনে আর সম্রাট ফকিরের অষীনে আর एকির ৩ধু আল্নাহকেই মূলধন করেছেন। এই কুতুবুদ্দিন কাকীর (র.) শ্ষৃতি রক্ষায় বাদশাহ দুরাকাত নামায পড়় আল্মাহকে বললেন, ' হে আল্মাহ। একটি লোহার মিনার তৈরি করবো যেন সহজে তাতে লোক উঠে তোমার ফকিরদের সহয়্র সহ্য কবর দর্শন করে, মৃত্যুকে ম্মরণ করে আর তোমার রার্জ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করে এবং ঈদের সময় নামাযের পৃর্বে উপবাসী রোজাদার প্রজারা চাঁদ দেথে ধন্য হয়। এটি কবুল (মঞ্জুর) কর আর তোমার তরফ হতে কোন খুঁ্তিয়্যাত (বৈশিষ্ট্য) এতে দান কর। অবশেষে ১২১০ খৃস্টার্দ্দ ২৪২ উচ্চ লোহার মনুম্নে, ভততরে সহজ সুন্দর সিঁড়ি নিয়় গড়ে়ে উঠল যা আজও বিদ্যমান,
 রঙ নাগালোর প্রর্যোজন হয় না।

## হयরত খাজা মইনুদ্দিন চিশডী (রহ.)

ভারত্তে প্রডাবশালী রাজা পৃথ্বিরাজের সময়ে ভারততর বাইরে হতত আগমন কর্েন খাজা মইনুদ্দিন (র.)। তিনি পৃথিবীর প্রথ্যাত ফকিরকুল শিরোমণী
 করে ও দোয়া নিত্যে, একটি ভারত্রে মানচি্র অক্কিত অনৌকিক আপেল ও এ্রকটি তবनীগ জামাত নিয়ে ভারতে আগমন করেন। তাঁর ন্ম বাহিনীকে অন্নক বাধা দেওয়া হয়, ফলে রাজার সমস্ত যুদ্ধের উটওালার চলৎশক্তি রহিত হয় এবং আজমীর্রে একটি বড় জলাশয় হঠাৎ שকিত্যে যায়, ফতে শহরে লোক হাহাকার করে। আবার খাজা সাহেবের দোয়ায় জনাশয় অর্তি হয় এবং উটতুনোও সুস্থ হয়ে উঠ্ঠ। তারপর সারা দেশের সেরা জাদুকরগণরে রাজা প্রত্দিন্দিতার জন্য ডাক দেন। তারারা মক্রবলে জাদু খেলায় আকাশ্ উড়তত সক্ষ্ম হন, কিত্হ পরক্ষণণই খাজা সাহেব তার জুতকে জাদুকরদের ওপর নিক্ষে করেন, ফরে জুত দুটি পাথির মত উড়তত ওরু করে অবং উড়ন্ত জাদুকরদের মাথায় পরিম|ণ মত জোরে আघাত করে নামিয়ে আনে। এমন অত্যাচর্য ঘটনায় জাদুকর সকনেই খাজার হাত্ মুসলমান হন এবং সহম্র সহয্র অমুসলমান ইসলাম ধর্ম গ্থহণ করেন। পৃথ্রিরাজ্রে নিজের কর্মচারীী বা সৈন্যদের মনোবল দूর্বল হয়ে পড়ে এবং ইসলামের ওপর চিত্তিত হয়ে পড়ে। ब সময় ১১৯১ খৃন্টাব্দ মহম্মদ ঘোরী অল্প সৈন্য নিয়ে পৃথ্থিরাজকে আক্রমণ করেন। পৃথ্থিরাজের সৈন্য ছিন অনেক বেশি यथা-দूলक্ষ অশ্বারোহী, তিন হাজর গজারোহী (দ্রঃ ফিরিস্তার লেখা)। মুহাশ্মদ ঘোন্রী পরাজিত হন। তারপর খাজা সাহ্বে কর্ত্ক আজমীরে উপরোক্ত ঘটনন বা ক্রিয়াকাষ্ভ ঘটে অারপর্রই অমুসনমান অনসাধারণ সৈনা সাধারণের মনোবল দूর্বল হয়। তার্ররেরে বছরে তরাইনে দ্বিতীয়ববার যুক্ধ হয়। এবারও পৃথ্থিরাজের সৈন্য आরও কয্রেক লক্ষ বেশি ছিন কিন্ুু পৃথ্বিরাজকে পরাজিত হতে হয় এবং তিনি निएত হন। এমনিভবে ওলি-ফকিরের দল বাদশাহের জয়ের পথ সুগম করেন। খাজা মইনুদ্দিনের (রহ.) সমাধিতে অজও হিন্দू-মুসলমান নঙ্ষ মানুষ শ্রদ্কার সন্গে ম্মরণ করেন পৃর্ব ইতিহাসের কथা। ১২৩৬ থৃষ্টাল্দ তিনি দেহত্যাগ করেন।

## 

হুগলী জেলায় বালিয়াবাসন্তী গ্রাম ১২৩৬ হিজরী সনে মওনুবী হাজী মোঃ মোকত্তাদির সাহেবের আবু বকর নাল্ম অক সুযোগ্য সন্তান জনাপ্রহণ করেন। आধ্যাய্پিকতয় তিনি অসাধারণ উন্নতি সাধन করেছিলেন। পরর তিনিই হয়েছিছেনন হযরত আাু বকর সিদ্দিকি (রহ.) সাহেব।

ঐ বালিয়াবাসত্তী গাম্রন নাম পরিবর্তন করের 'ফার্র खারাহ’ কিংবা ‘ফর ফরা' রাখা হয়্যেছিন। পর্রে তা থেকে পরিবর্তিত হয়ে হযরতত ফুরభুরা নামম খ্যাতি লাভ করে। fofन মুরীদ হয়़ ছিলেন হযরত সৈয়দ खারতহ आनীর (র.) নিকট। আর হयরত ফাত্হ অनोর (র.) পীর ছিলেন হयরত সুফী নূর মোহাষ্দদ (র.) সাহ্থব। অবার হযরত নূর গোহাম্মদ সাহেবের (র.) পोর হিলেন হ্যরত সৈয়দ आহমদ ব্রেলবী (রহ.)। থিनि বিশ্ব বিখ্যাত পীরে কামেল ছিলেন আবার ভারতত স্বাধীনত। आন্দে|ননের প্রধান নয়়কও ছিলেন। ইংরেজদের বনে বনীয়ান শিখ যুক্ধে তিনি শহীদ হন। আघাতপ্রাণ্ত ইংরেজ তার ওপর ক্রোধ ও উর্ষা বশত ওহাবী বढে আখ্যা দিয়েছে। অথচ ওহাবী বনে কোন দল ভারতে কোন দিনই ছিন না, আজও নেই। অবশ্য অধুনা যাদের ওহাবী বনে आমরা প্রচার করে থাকি जাদের কেউ-ই आদৌ ওহাবী নয়; বরং অन্য কিছ্হ হতে পারেন।

यাইহোক, সুষী হযরত অাবু বকর সিদ্দিকী (রহ.) বাংলা ১৩৫৪ সালে ৩ দ্তত্র ৫টা $8 ৫$ মিনিটে ইহধাম ত্যাগ করেন। বাংলা তথা ভারতের মানুষ অজও তার নাম শ্রদ্ধার সক্গে স্মরণ করে।

## সংপ্পি পরিচয়

প্রত্যেক ফকির ↔ অनिআল্লাহর জীবনী যদি মাঝারিভাবেও লেখা যায় তাহলে অত্তত এক হাজার জীবनী কমপক্ষ ইতিহাসে স্থান পাবেই। সুতরাং তা পৃথক প্তস্তকেই সষ্। তাই সংক্ষেপপ বনা যায়, হযরত বাইজ্রিদ বোস্তামীও ঐ রকম একজन ফকির ৮৭৫ शৃ户্টাব্দে তিনি পর্লোকগমন কর্রেন। এমনিভবে
 आগমन করেন হযরত শাহ মূহাম্মদ সুলতান রুমী। বাবা আদম শহীদও ভার্তের উল্লেখবোগ্য ফকির। তার্র মৃহ্যুর সঠিক তারিখ পাওয়া যায় না, তবে সুনजান জাनानूদ্দিন ফত্তেহশার শাসনকালে 28 ৮৩ খৃস্টারে নির্মিত একটি মসজ্জিদের শিলালিপি হতে তাঁর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। শাহ নিয়ামহুধ্মাহ ঢাকা শহরে ইসनাম প্রচারক হিলেবে উল্ধেখ্যোগ। তাছাড়া মঙলকোটে মখদুম শাহ গজনভী,



রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বের শেষের দিকে ১২১৩ খৃস্টাদ্দে জালালूদ্দিন जাবরেজী লক্ষৌতে এসেছিলেন ধর্ম প্রচররের উল্লেশ্যে। চিক তার্র দশ বছর পৃর্বে
 বিজয়ের ঘটনা ঘটে। এমনিভাবে आার একজন জাनাन সাহেবের নাম ইতিश্ডে পাওয়া যায়। অनেকে দুজনকে অকই মনে করেন কিষুু তা নয়। মাनদহ জেলার জালাन সাহেব ১৩ শতাক্לীর এবং সিনেটের শাহ জালাল সাহেব 38 শতকের एকির হিলেন । ( Bengal)

শেখ বাহাউদ্দিন জাকার্রিয়া সাহেবঞ নেতৃন্থানীয় ফ়কির ছিলেন। आাি সিরাজ্রেদ্দিন
 উভয়েই সুর্ষী ঐ ফকির ছিলেন। আলাউল হকের এক প্রখ্যাত পুত্র নূর কুহুবুল আলমও পিতা অপপক্ষা বেশি প্রভাবশালী ছিলেন। রাজা কংসকে আক্রমণ করার জন্য সুनতান শরকী এক বিরাট जেনাবাছিনী পাঠান। রাজা যুদ্ধ সষ্ৰব নয় যেবে ফকির সাহেবের আশীর্বাদ প্রাথ্থী হন। কুতুব সাহ্যে বললেন, আমার দোয়া
 ज সষ্ভব। তিনি সপরিবার্র মুসনমান হতে চাইলেন কিন্ুু তাঁর ত্ত্রী বাধা দেওয়ায়冋াंর পুত্র यদুকে ইসলাম ধর্মে দান করলেন। কুতুব সাহেব তার নাম জালানুদ্দিন রাখ্েন আর সুলতান শর্কী একটি ছোট প্র নিখতেন, যাতে তিনি কংসকে আক্রমণ ना করেন। প্র পৌ্যে তিনি বিना বাক্যে ফির্রে পির্যেছিলেন। কুতুব সাহেব্বের কথামত यদুকেই সিংহাসনে বসানো হয়েছিন। কিন্হু বিপদ কেটে যাওয়ার পরেই অত্যাচারী কং্স পুত্রকে সরির়ে নিজে সিংছাসনে বলে দনুজমর্দন নাম ধারণ করলেন এবং এক নির্রেট সোনার গাভী তৈরি করে ব্রাা্ষণদের পরামর্শ অनুयায়ী לুকরো টুকরো করে কেটে তা ব্রাশ্মণদের মধ্যে দান করে দিলেন। অতঃপর জাनালুদ্দিনকে आবার यদুত্ পরিণত করা হলো। এইবার কংস পৃর্বাপাক্মা যুসলমানদের ওপর অমানবিক অত্যাচার কররত थাকেন এবং কুত্ব সাহেবের পণ্তিত পুত্র आনোয়ার্কে হ্ত্যা করলেন। তাছাড়া আরও দুজন দরবেশ বদরুল আनম ও শেখ হোসাইনরে রাজা হতা করেন। কুতুব সাহেব পুত্রের ম্হুর্র প্রিন্শেধে প্রতিবাদ কিছ্ন না করে দু-রাকাত নামাय পঢ়़ আল্মাহকে বললেন, বিচার ঢুমিই কর। রাজা অসুস্থ হলেন, ৫্বু প্রতি রাত্ত দুঃপ্বপ্ন দেখঢে भाকেন এবং কয়েক দিন্নের মধ্যেই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন।

এই বার্র নূর কুহুব আলম সাহ্ব যদুর সল্x দেখা করুলেন। यদ̆ দেথলেন कूব সাহেব হাসিমুথে দাঁড়িয়ে কथা বলছ্ন অথচ তাঁর পা মাত্তিত্রে লোগে নেই।
 ঢাকনেন যারা স্বর্ণ গাভীর ভাগ নির্যেছিলেন। কৈফিয়তত চাইলেন অই নত্নন বিধান
 বনললন, आপনাদদর প্রত্যেককে গোমাংস থেত্তে হবে কারণ সোনার গাভীর যেমন করে ভাগ বন্ন্ন করে গেয়েছেন তেমিন করে মাংসের গাजীও থেত্ত হবে। এই

 বিচার ব্যবস্शার জন্য সूসলমান জাতি आার মহান ইসলাম দূটোই দায়ী হাত भারে। তাছাড়া হয়েছেও অনেক ক্ষেত্রে । ১৪১৫ খৃস্টাক্দ কুতুব সাহ্ছেবের পরলোক भ/ि হন।

উপরোক্ত শহীদ আনোয়ার্ট বিখ্যাত अলি বা ফকির ছিলেন। কুতুব সাহেবের যাহেদে নামে এক পুত্র তিনিও বিখ্যাত ফকির ছিলেন। ১৪৫৫ সালে তিনি দেহত্যাগ কর্রেন।

শেখ হুসামুদ্দিন (মৃ: ১8৭৭), বিয়াবাণী, শাহগাদা, শাহ কাকু (মৃ: ১৪৭৭ খৃ:) উলুগই আজম चौর পরিচয় পশিম দিনাজপুরের গন্পারামপুরে প্রাপ্ত শিলালিপিতে প্রমাণিত হয়। শিলালিপিটি মসজিদে বসানো হয়েছিল। ১২৯৭ খৃ: ১৯ অক্টোবর। তিনিও ইসলাম প্রচারক ছিলেন।

শাহদৌল্ধা শহীদের কবর রয়েছে পাবনায়। তখন অমুসলমান রাজা তাঁর ইসলাম প্রচারে অসন্তুষ্ট হয়ে ডাঁকে এবং ঢাঁর ২১ জন নামজাদা সभীকেও শহীদ করেছেন। সব কবর এক জায়গায় সারিবদ্ধভাবে সাজানো আছে। মুহাম্মদ আতা ১৩৬৫ খৃস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তিনিও উচ্চ শ্রেণীর ফকির ছিলেন। শাহ মোয়াজ্জেম বাগদাদ হতে এসেছিলেন তখন বজ্xে সুলতান নসরৎ খাঁনের শাসনকাল চলছিল। তিনি ১৫১৯ হতে ১৫৩২ থৃ: পর্যন্ত সিংহাসনে ছিলেন। রাজা হুসেন শাহের রাজত্তকাল ১৪৯৩ হতে ১৫৫৯ খৃ: পর্যন্ত ঐ সময়ে বিখ্যাত ফকির মাখদুম জালালুদ্দিন রূপোস আরব হতে আগমন কর্রেন নির্যাতিত অনেক অমুসলমান তাঁর উদারতা, সেবা ও চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ৰ হয়ে মুসলমান হয়। ১১৭ বছর বয়সে ১৫৯২ शৃস্টা<্দে তিনি ধরাধাম ज্যাগ করেন। শেখ বদর্রুদ্দিন দিনাজপুরে সমাধিস্থ। তাঁর ইসলাম প্রচার এবং রাজা ম়েেেের সক্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস यদিও নানা মত্রে ওপর দোদুল্যমান তবুও রাজা মহেশের রাজবাড়িতেই তাঁর সমাধি দেথে একটা সঠিক সিদ্ধান্ত না দেয়ার মত কোন কারণ নেই।

এমনিভাবে শরীए জিন্দানী, শাহ কলন্দর প্রমুখ সাধক প্রবর যথাক্রমম ঢাকা ও রংপুরে সমাধ্সি। শাহ তুর্কান শছীদের নামও ভোলার মত নয়। তাছাড়া প্রকৃত ফকির মোবাল্মিগদের মধ্যে শেখ ইয়াহিয়া (কুমিল্মা), শাহ মুহাশ্যদ বাগদাদী, কুতুবুन आওলিয়া, শাহ কামাল, সৈंয়দ মীরণ শাহ, শাহ মালেক ইয়ামিন, কুতুবশা প্রমুঈ মনীষীও পজ্তিত প্রমুখখর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর্মনিডাবে ১২৬০ キৃট্টাক্দে এসেছিলেন শেখ শরীফুদ্দিন অবু তাওয়ামাহ। তখন গিয়াসুক্দিন বলবनের রাজতৃকাল চলছিন। भाহ আनী বাগদাদী, শাহ মান্নাহ জালাল হালবী, বদর শাহ, শেখ ফরিদ, ज শাহ আদম কাশ্মীরি, হাজ্জী সালেহ প্র্মখ মনীষी বিরাট বিরাট প্রতিভা ও সাফল্যের অধিকার্ীী ফকির ছিলেন। এরা যধাক্রমে ১৫৭৭, ১৮৮৩, ১৫৩৭, ১880, ১২৬৯, ১১০৯ এ ১৫০৬ খৃট্টাব্দে পরলোকগমন করেন। এমनि आরও মুবাল্চিগদের মধ্যে শাহ সুফী শহীদ यिनि ১২৯৫ ఖৃট্টাক্দে
 দেহত্যাগ করেন। চাঁর কবর আছে ত্রিবেণীতত, आনোয়ার কুনী হালবী হুগলি জেলার মোল্লাসিমলায় কবরস্থ হয়েছিলেন। মক্কা শরীফ থেকে অর্সেছিলেন সৈয়দ

आব্মাস সাহহব，ডাক নাম গোরাচাঁদ। সয্রাট গিয়াসুদ্দিন তোঘনকের সম＜্সে निজ্জের পীর শাহ হাসানের সক্পে ১৩২১ থৃ户্টা＜্দে বন্পে ২৪ পরগনা জেলায় ইসলাম প্রচার কর্রতে চেষ্টা করেন। অনেক অনৌকিক ঘটনাও ঘটেছিল তাঁর জীবনে। তবুও ঢাঁকে অনেক বিপদদর সন্মূঘীन হতে হয় এবং শেষে ১২৬৫ খৃঁ্টার্দে শহীদ হতে एয়। চদ্রকেতু নামক এক রাজাই ছিলেন তাঁর প্রধান প্রতিদ্দিদ্দী। আব্বাস সাহেবের এক বোনের নাম ছিল রওশনারা，তিনিও आধ্যায্ঘিকতায় পূর্ণ প্রাত্তা বিদূষী ছিলেন। তিনিও তাঁর ভাইয়ের সত্গে মকা হতে একই সাথে এসেছিলেন। হাড়োয়ায় তাঁর কবর হয়েছিন। শর্রীক শাহ গাজ্জী সম্বক্ধে তাঁর জন্ম ज মূত্যুর সঠিক তারিথ দেওয়া কঠিন，তরে আব্বাস সাহেবের সभী ज़থবা সমসাময়িক ব্যক্তি হতে পারেন। जার কবর ঘুট্যিারী শরীফ্ে বর্তমান। এমনিভাবে বরখান গাজী，মুবারক গাজী প্রমুথ বিজয়ীদের নাম心 শ্মরনীয়। দিপ্পিজয়ী তত্মুর্রের সময় এসেছিলেন তবনীগ করার জন্য সৈল্যেদুল आরেফিন। তাঁর आসল नाম এটি নয়，এটি হচ্ছে তাঁর উপাधि，याর অर्थ হচ্ছে ফকিরদের সর্দার। একদিন শাহও ছিলেন বিথ্যাত বুজ্মু，যিনি বারাসতে কবরস্থ। খানই জাহান খুলনায় সমাধিস্থ। এরা সকলেই ইসলাম ধর্মের প্রচারক ছিলেন।

শাহ মাহযूদ গজনভীর সমাধি মগনকোটে आছে। রাজা বিক্রমকেশরী নামক এক হিন্দু রাজার সময়ে তিনি ইসলামের আদর্শ স্থাপনের চেষ্ঠা কর্রে। অনেকে তার্র শিষ্যের তালিকাভूক্ত হন। কিন্ঠू রাজা কেশরী，মাহমুদ এবং তার শিষ্যদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করেন। ৯ সময় দিল্মী হতে সর্রাটের পক্র इতে অকটি ফারসী ভাষায় লেখা প্র নি心্রে এক দূত্তের আগমন ঘটে। কিত্ুু রাজা ঐ পর্রের পৃর্ণ পাঠোদ্রের জন্য ফকির সাহেব মাহমুদকে দরবারে ডাক দিলেন। তিनि তা পড়ে দিলেন। তাতে জানতে চাওয়া হয়়ছিন তাঁর অত্যাচার সম্বক্ধে। ফার্রসী ভাষাত্ রাজা বিক্র্ম কেশরীীর কথ্থামত উত্তরও চাঁকেই লিখत্ত


 इয়। রাজা বিক্রম পরাজিত इন এবং দেশ ত্যাগ করেন। এ বাপারে শোক
 বিক্র্যাদিত্যস্য সজায়াং আকাশী প্রং প্রত্তান্তে চতুবিংশোতরে শকে সহম্রক শতাীীক্।। বেহার পাটনাৎ পূর্বং ঢूব্রक সমুপাপত：＂অর্থাৎ এখানে প্রমাণিত হচ্ছে পত্রটি দিল্মী হতে আকাশ থেকে পড়ার মত আকক্কিক পত্র অার তুর্কীদের দ্মারা একশত চব্মিশ শকব্রে পাটনার পৃর্বদিকে মুসনমান বিজল্যের বার্ত। তবে এই বিক্রমককেরীই রাজা বিক্রমাদিত্য কি না তा নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছ্ন মত্ডেদ আছে। কিন্তু দর্রবেশ মাহমুদ্দর উক্লেথযোগা ভূমিকা বে এ ঐতিহাসিক সত্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এমনিভর্র শত সহয় ফকির, आওनিয়া, দররেশের ছোট বড় দन দিকে দিকে ভারত তथা সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ্ ছড়িয়ে পড়তেন। বহহ জায়গায় তাঁদhর ‘তবनोগ জামাত’ বা প্রচারক্দনকে হত্যা করে শেষ করে দেওয়া হয়েতে। একथা ওयু স্বাजাবিক নয়, সত্ত ও তথ্যयूক্ত বটে। ব্যমন রাজ্রশাহী जেলার পাহাড়পুর বৌদ্ধ স্তृপে প্রত্রতায্যিকগণ মাটির নিচ হতে বাগদাদদর খলিফার নাম লেখা ন্ণর্ণমুদ্রা উদ্ধার করেছ্নে, ততে তারিখ দেওয়া অছে ১৭২ रिজরীী সন
 অক্ষরবিশিষ্ট শ্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছছ। মহাপণ্তি ডঃ ইনামুन হক निযখছেন, "অমাদের বিশ্ধাস কোন ইসनাম প্রচারকের দ্বারা পাহাড়পুরের কোন বৌদ্ধ বিशরে এই মুদ্রা নীত হয়। সষ্ষবত তিनি স্বর্ণমूদ্রা সक্পে নিয়ে তথায় ইসলাম প্রচার করঢত গমন করেন। ত্খন তিনি বৌ্ধদের হাত প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং তাঁদদর রুদ্রাটি বৌৗ্ধ ভিক্ষুদের হস্তগত হয়েছিল।"

মোটকথা, প্রত্যেক ফকির আওনিয়াদ্দর চরিত্র আলোচনা করুলে আমরা সর্বতণণর সমबয়ে এক জীবন্ত आদর্শ ও नियूँত চরিত্রের সক্কান পাই। অবশ্য একথাও ঠিক বে, নিছক বিদ্বেষ আর ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে কিছ্রুংথ্যাক কন্নননবীশ চাঁদের চরির্রের बতিছাসিক অবদানকক অন্বীকার কর্রে তাঁদের ভপর ‘পপ্চ্ম বাহিনী’, ‘ণुপ্চর’’ প্রভৃতি অভিয্যোগ ও অপবাদ অরোপ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্ু প্রকৃত ঐতিহিসিকগণ তা অন্বীকার করেছেন। আমদের দেশীয় ঐতিহািিক যদুনাথ সরকারও তীব্রভবে প্রত্বিবাদ করে বনেছেন, "We have no reason to hold that these warriors in the path of Aleah were so degenerate as to act as fifth columnist of the Muslim State against the other,"(History of Bengal, vol-2,p-76 দ্রঃ) অर्थाৎ आমরা $এ$ কथार
 সাধকরা অপর রান্ট্রের বিক্তচদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রের পধ্চম বাহিনীর ন্যায় অষঃপত্তি। শ্रীয়ুক্ত বিমান বিহারী মজ্ম্দার মহাশয়ও এই তাপস व্রেণীর কৃত্ডি ও চরিब্র অক্কন কররত গিয়ে বনেছেন, "হিন্দু ধর্মের পুনঃঅভ্যুথানের দ্রিতীয় শত্র হত্যেছিন মুসলমান ধর্य। এক শ্রেণীর नোক পীর ও जাপসগণের মহান ধর্ম প্রবণতায় आকৃষ্ঠ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিনেন।" (দ্রঃ বৈষ্বব সাহিত্যে সামাজিক ইত্ছিাের উপকরণ নামক প্রবক্ধ)

সমন্তু ফকির দढের স্গানে আমরা যथাयথ डক্তি প্রদর্শন করে পাঠক-পাঠিকাদদর জ্ঞাতার্থ निখি যে, एকির জরাবী শব্দ অর্থ ভিখারী কিন্তু উপরোক্ত দরবেশ, পীর, ওলী বা তাপস দল কোন মানুষের দরবার্রের ভিজ্কুক নন,


কथा অবশ্য স্বতनত্ত্র। কিন্তু অनেক গॉজারে বেनামাজী বেশরিয়তী ধ্ধোকাবাজ সমাজষ্ণংসী ভণ্ড পীর, যারা ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তাদের সঙ্গ এদের কোন মিন নেই এবং বৈপ্যরীত্যের বৈবচিত্রুই পরিলক্ষিত হয় সর্বাংশে। তাই ব্যথিত रुদয়ে বলব, মুসলিম মহা মনীষীদের জীবন ইতিহাস আজ সমাজজর মানস পট रতে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত রুনেज প্রকৃত বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় তাঁদের স্বর্ণোজ্জ্ল জौবনালেখ্য যুগ যুগান্তর ধরে জীবন্ত আছছ ও থাকবে।

## পঞ্চদ্শ অধ্যায়

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সির্রাজ-উ-দৌল্মার দুর্লভ ঐতিহাসিক তथ্য
দিন্ধীর শেষ সম্রাট যেমন বাহাদুর শাহ তেমনি ভারত্তে প্রাণ কেন্দ্র বঙদেশের শেষ নবাব ছিলেন সিরাজ্রেদৌলাহ। ১৭৫৭ তে ইংরেজ ও তাঁদের দালালদের চক্রান্তে ঢাঁকে ধ্বংস করা হয়। সেই সঙ্গ তাঁর জীবনে মহাননেতা, বিচক্ষণতা, বীরত্ ও মহত্রকক ইচ্ছাকৃতভাবে ইতিহাসে বিকৃত করা হয়েছে। আর ভারতের মাটি রক্ষা করতে নিজ্জের দেহের সমস্ত রক্তবিন্দু দিয়ে যিনি ভারতের মাটিকে রক্তরঞ্জিত করনেন ঢাঁর ঐতিহাসিক স্বাত্ত্ত্র রক্ষার জনা সামান্যতম চেষ্ঠার পরিবর্তে অসামান্য অপচেচ্টা করা হয়েছে। कীভাবে কেন তা করা হয়েছে, ঢাই অালাচনার প্রয়োজন।

আগেই বলেছি বঙ্গদেশকে ভারতের মস্তিষ্ক বলা যেতে পারে। বাংলার সশ্পদ সম্পন্তি ও অর্থ ইংরেজদের হাত শক্ত করেছিল তাই ইংরেজদের পক্ষে ফরাসীদের পরাজিত করা সহজসাধ্য হত্যেছিল।

সম্রাটদের রাজ্যে বঙদেশ একটা প্রদেশ বলে গণ্য ছিল। মুর্শিদ কুলী খौা ছিলেন বাংলার প্রথম নবাব। পরে ১৭২৭ খৃৃ্টাব্দে তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলা ও বিशারের নবাব হন। তারপর ১৭৩৯ খৃস্টাক্দে তাঁর পুত্র সর়ফরাজ थ゙ সিংহাসনে বসেন। তিনি খুব উপখুক্ত জ শক্তিশালী ছিন্েন। তাঁর অধীনস্থ গভর্নর


 করেন এবং সরষ্রাজ্রক পরাজিত করে নিজ্ে নবাব হন।

आলিবর্দ্দী খ্যা উপযুক্ত শাসক ও বীর ছিলেন। মারাঠা, বর্গী প্রতৃতি জাতির नूণ্ঠন ও অত্যাচারকে তিনি কঠোর হત্ঠে দমন করেন। ইংরেজরা আলিবদौর शাভ্রে চরম নীতির পরিবর্ত্ত নরমনীতি অবলন্বন করে এবং তার্র দরবার্র জানানো হয়, ‘আমরা মহামতি আকবরের সময় হতে আজ পর্যন্ত आপনাদের অর্থাৎ মুসলমনদদর অনুগ্রহে ব্যবসা কর্নি এবং घাঁিিও নির্মাণ করে থাকি। অতএব আশাকরি আপনি অমাদের ঐ দুটি সুযোগই পুনর্বহান রাথবেন।

आলিবর্দী জানালেন, ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে কিত্ুু দুর্গ নির্মাণর কোন সুযোগই নেই। যদি आপনারা পর্ত্তীীজজদর অক্রমণের ভয় আছ় বলে অজুহাত দর্শান তাহনে জেনে রাথবেন ভে কোন বহিঃশক্রুর জন্য নবাব অািবর্দীই যথেষ্ট।

आািবর্দী খঁঁয়ের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাই তাঁর প্রাণপ্রিয় নাত্তি সিরাজুদৌল্লাই সিংহাসনে বসেছিলেন। সিরাজের পিতার নাম ছিন জয়নুদ্দিন आহমেদ। তিনি ছিলেন বিহার্রে গভর্শর। অর ঢাঁর মায়ের নাম ছিন আমিনা। এই সিরাজুদ্দৗলার রাজ্তকান ইত্হিহেসে এক তরুত্ণপূর্ণ অধায়। মিথ্যা দুর্নামের আসরে তার ভূমিকা আরুনিক ইতিহাসে অতীব চিত্তাকর্ষক।
 এখানে বলার উল্দেশ্য নয় কিন্তু এমন অনেক অভিয্যোও ইতিহাসে আজ্ছ, যার কোন ভিত্তি নেই।

যাইহোক, সিরাজের সিংহাসনে বসার পরেই নবাবকে অযোগ্য মনে করে ইংর্রজরা দুঃসাহসের সঙ্গে কলকাতার ঘাঁtি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণ করড় আরষ করে। ইংরেজরা জানতো সারা ভারতের মন্তিষ্ক বাংলা, তাই কলকাতাতুই
 সংবাদ পঠালালেন বে, দুগ্গ তৈরি ববক্ করা এবং তা তেঙ্ ফেন্না নবাবের আদেশ। ইংত্রজরা নবাবের আদেশ অগাহ করে দুর্গ কৈরির কাজ অব্যাহত রাথv। এক কथায় নবাবের সন্পে যুদ্ধের জন্য ঢাঁরা অাগ হতেই خৈরি ছিল। সিরাজ পূর্ণ সাহসিকजার সত্গে বিদেশী ইংর্রেজক আক্রমণ কর্রে এবং তাদের ভীষণভাবে পরাজ্রিত কর্রন। এই যুদ্ধের সক্পেই সংয়ক্ত 'Black Hole' বা অন্ஈকৃপের काशिनो।

々む々 ইতিহাসের ইতিহাস

 পারনেন আর লড়াই করে পারা যাবে না। কারণ ইঃার্রেদের bক্রান্ত जার

 বেদনার সঙ্গে সক্ধি করতে হয়। এই সক্कির নাম হয় ‘অनী নগরীর স্সক্কি’। সক্ধির শর্তানুयায়ী কনকাত ইংরেজরা ফিত্রে পায় এবং শু মাত্র ফো屯 উইলিয়াম দুর্গ্গে মেরামত বা নির্মাের अধিকারপাণ্ত হয়। কিন্তু কিছুকালের মৃ্যা ইংরেজরাই বিশ্ভাস্াতকের ভূমিকায় एঠ！ৎ বঙ্গের চন্দননগর দখল করল এবং


এ ব্যাপারে ইংররজরা একট। বড় অন্ব্র হাতে পের্যেছিন। বজ্গের বিখ্যাত জগৎশশঠ এবং কলকাতার বড় বড় ব্যবসায়ী উমিচাদ এবং রাজ্জবলুভ প্রমুখ দেশের শক্র্র ও লোষকবৃন্দ সিরাজ্রে বিরুদ্ধে ই！রেজদের সজ্পে ব্যাগ দেন। জগৎশেঠঠর বাড়িত্ত গোপন সভা হয়। সেই গোপন আハোচনায় শ্তী লোকের
 সভায় মি．ওয়াটস প্রচূর পরিমাণ লোভ লানসায় মুক্ক কর্রে সিদ্ধান্ত ঘ্রহণ করেন বে সিরাজকে সিংহাসন্যুত করা হবে এবং তার ফলে বস ত্থা সারা ভারততর
 সিংহাসরে বসানো হবে। মি．ওয়াট্স আরও জানালেন，সিরাজ্জে সাথথ নড়তে বে প্রস্তুতির প্রয়োজন এবং তার জন্য বে প্রচূর অর্থ্রন জাবশ্যক তা বর্তমানে आমাদের নেই। জগৎশশঠ কর্ত্য পালন করতত সদন্ভে আপ্বাস দিল্যেছিলেন，＂টাকা या দিভ্রেছি जার৫ যত দরকার আমি आপনাদের দিয়্যে যাব，কোনও চিত্তা লেই।＂

এবার রাজা রাজবল্লভ সিরাজের বড় খালা（মাসী）ঘসৌি বেগমকে বোঝালেন－আমরা চেয়েছিনাম আপনি সিংহাসনে বসবেন। কিন্তু এখনও উপায় আजে यদি আপনি অমাদের অর্ৰাং ইংরেজদের＂খু অকমু সমর্থন করেন মত্র।

মীরজাফন্রকে একমু বোঝাত বেগ পেতে হন। তিনি প্রথমে বনেছিলেন ‘আমি নবাব आলিবর্দীর শ্যাनক’ অতএব সির্রাজুch্দাना আমার অঅ্যীয়，कী করে


 এবং মুসনমানদ্রের অন্নেেই জার অমুসলমনদের প্রায় প্রত্যেকেই পভীর শ্রদ্ধার চো，খ দেてে＂।

সুতরাং মীরজাফর উমিচাদের বিষ পান করলেন। উমিচাদের জয় হালে তিনিভ পুরकृত হরেন আর মীরজাফর হরেন বাংলার নবাব। এদিকে অগৎশেঠেে লোষণের পথ নিষণ্টক হরে আর ইংরেজদের লাভ হবে ভারত আসবে তাদের शাতের মুঠোয়। পক্ষ্তনত্তরে সিরাজ্রদ্দৌনার লাভ হলে তা হবে বাংলার उथা সম্প ভারতের লাভ।

याইহোক, ষড়यব্র্রের জাল বোনা যখন শেষ, ভারতে স্বাধীনতা সূর্यকে পরাধীনতার গ্লানিত্ কবর দেওয়ার সমন্ত পরিকল্পনা যখন প্রत্হুত সেই সময় ১৭৫৭ 丬ৃস্টার্দে ১৩ জুন ক্লাইভ মাত্র তিন হাজার দুইশত সৈনা নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ১৯ জুন নবাবের অধীনश্থ কাটোয়া ক্নাইভের দখলে আসে। ২২ জুন গছা পার হয়ে ক্রাইভ মধ্য রাশ্রিতে নদীয়া জ্েোর সীমান্তে পলাশীর প্রান্তরে পৌছান। নবাব্বে প্রচ্র সুদক্ষ সেনা আগে হতেই তৈরি ছিন। ক্লাইডের তবুও তয় নেই, কারণ তিনি জানেন এ যুদ্ধ যুদ্ধ নয় পুতুন খেলার শামিন। অগে হতেই পরিকল্পনা পাকাপাকি। উমিচাদ, বায়দুর্নভ, জগৎশেঠঠ প্রমুখের সাজান্ো সেনাপতি আজ ভেতরে ভেতরে ক্বাইভের পক্ষ!

ক্নাইভের সৈন্য যেখানে মাত্র তিন হাজার দুইশত সেখানে সিরাজের উৈন্য পঞ্চাশ হাজার। কিত্তু মীরজাফর, রায়দুর্নভ ও অन্যান্য লেনাপতি পুতুল্নর মত দ̆াড়িয়ে রইলেন অার ইংরেজদের আক্রমণ ও অলির অঘাতে নবাবের সৈন্য आঅ্মহত্যার মত মরতত তুু করল। এ অবস্থায় সেনাপতির বিনা অনুমতিতেই সিরাজ্জে জন্য তथা দেশ ৩ দশের জন্য মীর মর্দান ভয়াবহ বীর বিক্রমে যুক্কে ব্যপৃত হলেন আর পরক্ষণেই বিপক্ষের ঞ্রিতে বীরের মত শহীদ হলেন। নयাব সিরাজ এই সংবাদ্দ দিশেহারা হয়ে পড়লেন। ঐ সময় যুদ্ধ্রে গতি নবাবের

 লেনাপতি মীর্রজাফর যুদ্ধ বন্দ করতু আদেশ দেন। অদিকে ক্বাইভ এই মুহ্তর্তটির অপেক্ষাত্ছ ছিলেন। নীরব মুসনমান ও হিন্দু সৈনয়ের ওপর গোলাবর্ষণ চনঢ্ত नাগন্নে। অবশেষে নির্তপপায় নবাবের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষ্র পরিত্যাগ করতে বাষ্য হন। নবাবও রাজমহলের দিকে প্রত্যাবর্তন কররত গিয়ে ধরা পড়লেন অবং তাঁকে বन्मि করা হলে।। लেষে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।
 নয়, -य বাংলার নয়-সমগ ভারতের। আর ঐ জয় ইংরেজ ও ইংল্যাণ্র।

কিত্তু সিরাজ পরাজিত ও निহত কেন? এর উত্তরে বनা ভ্যতে পার্র পলাশীর যুদ্ধ কোন যুদ্ধই ছিন ना। কারণ এটা ছিন যুদ্ধ যুদ্ধ থেলা মাত্র। आসলে যাদের তিনি বিপ্বাস করত্নে উমিচাদ, সেনাপতি রায়দূর্নভ, প্রধান সেনাপতি মীরজাফর

आর বभ্গের শ্রেষ্ঠ ধনী জগৎশেঠ এঁরাই ছিলেন সিরাজজের প্রতিদ্বন্দ্বী। শত্রু প্রকাশ্যে হলে তার দ্বারা যত ক্ততি হয়, বন্ধুশত্রু হলে ফল হয় আরও মারাত্মক। পলাশীর যুদ্ধে এ সত্যই দারুণভাবে প্রমাণিত। তাই দেশহিতৈষী নিরপপক্ষ বিথ্যাত লেখক শ্রী নিখিনাথ রায় नিত্খছেন, ‘অষ্টাদশ শতাব্দীর যে ভয়াবহ বিপ্লবে প্লাবিত হয়ে হতভাগা সিরাজ সামান্য তৃণের ন্যায় ভেসে গিয়েছিল এবং মীরজাফর 心 মীরকাশিম ঊর্ধ্ধক্ষিপ্ত ও অধঃफ্কিপ্ত কেউ বা অনন্ত নিদ্রায় কেউ বা ফকিরী অবলম্বনে নিষ্কৃতি লাভ করেন। জগৎশেঠগণের ক্রোধ ঝটিকা সেই তুফানের সৃজনের মূল।

দুঃてचর বিষয় সেই ভীষণ তুফানে অবশেশে তাদেজ অনন্ত গর্ভে আশ্রয় নিতে হয়েছিন। যে বৃটিশ রাজ রাজেশ্বরীর শান্তি ধারায় অসযুদ্র হিমাচন স্নিগ্ধ হইয়েছে জগৎশেঠগণের সাহায্যই তার প্রতিষ্ঠাতা। একজন ইংরেজ নিখিয়েছেন যে, হিন্দূ মহাজনের অর্থ আর ইংরেজ সেনাপতির তরবারী বাংনায় মুসলমান রাজত্বের বিপর্যয়। বে বৃটিশ রাজলক্ষীর কিরিটি প্রভায় সমস্ত ভারতবর্ষ আরোকিত ইইতের্ছে মহাপ্রাণ জগৎশেঠগণের অর্থ বৃষ্টিতে ও প্রাণপাতে তাহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।" (ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় দ্রষ্ঠব্য)

শ্রীঘোষও जাঁর ইত্হিসের ৫১৬ পৃষ্ঠায় नিখেছেন, আজকের যে কোন বালকও বুঝতে পারে যে পলাশীর যুদ্ধ ওধু যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার মতো অভিনয় ছাড়া কিছ্ নহে।"

ইংরেজরা যখন ক্লাইভের বিচার করেছিল তখন ক্লাইভ শাস্তিপ্রাপ্ত চোরের মত কোর্টে দাঁড়িয়ে যা উত্তর দিয়েছিলেন তা গুর্তত্বপৃর্ণ।
"চল্লিশ নাখ পাউণু স্টার্নিং কর এ্রবং সেই পরিমাণ ব্যবসায়ে লাভ হতত পারে এমন একটা সাম্রাজ্য আপনাদের জন্যই আমি জয় করেছি আর তার পারিশ্রমিক হিসেবে আপনারা আমার সজ্গে যে ব্যবহার কুর্রছেন, আমি যেন একজন ভেড়া চোর।"

তাহলে ভারতের মানুষের এতবড় সর্বনাশ সাধন করার উদ্দেশ্য কী? এর উত্তরে অনেকে অনেক কথা বলেন। তবে একদল বিচক্ষণ পণ্তিতের মত সাম্প্রদায়িকতাই প্রধান কারণ। মুর্শিদাবাদের কথা বলত্তই মনে পরে যায় মুসলমান মুর্শিদ কুनীর নাম। কিন্ুু তিনি মুসলমনন ছিলেন বলেই তাঁর অপরাধ ছিল না; বরং ঢাঁর বড় অপরাধ ছিল তিনি ব্রার্মণের সন্ত্তান হয়েও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হর়্েছিলেন। (এসিয়াটিক সোসাইটির সংরক্ষিত অক্ষয়কুমার মৈত্রের সম্পাদিত ‘ঐত্হিহিিক চিত্র’ দ্রষ্টব্য)

## সিরাজের ইতিহাসে জগৎশেঠদের ভৃমিকা

পৃথিবীর ইতিহাস সমালোচনা করে জানা যায় ইংররজরা মুসলমান শক্তির সন্গ্র লড়াইঢ়़ বারবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাজ্রিত হয়েছে। তার ফলস্বক্রপ দেথতে পাওয়া যাচ্ছ সারা বিশ্বে মুসলমান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। ক্রুসেডের যুদ্ধ গুলিরতও মুসলমানদের বীরত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

ভারত্ত ব্যবসাদার ইংরেজ রাজা হয়ে বসতে পারতো না যদি তাদের হাতে ভারততর বিশ্বাসঘাতকদের সহয়োগিতা না থাকরো। যে বা যাদের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজরা ভারত্তে মাটিতিত তুলাদগ্গের পরিবর্তে রাজদণ ধারণ করতে সক্ষম হর্যেছিন তাঁদের মধ্যে জগৎশেঠদের নাম সবিশেষ উল্গেখযোগ্য।

ভারত্তর যোদপুরের একটি দরিদ্দ পরিবার অভাবের জ্রালায় হীরানন্দ মাতৃভূমি ত্যাগ করে, বঈদেশের এক গ্গামে একটি পর্ণ কুটौরে মৃত্যু শায়িতা বৃদ্ধার সেবা করার সুযোগ পান। সেই বৃদ্ধার মৃত্যুর পর তার গচ্ছিত কিছ্র টাকা शীরানন্দের মূলধনে পরিণত হয়। এমনিভাবে ঐ বংশের মানিকচাাদের সন্পে মুর্শিদকুলী খॉর ভালবাসা হয়। মানিকচাঁদ কাজ গুছিয়ে বেশ উঢু ধাপে উঠতে থাকেন। ১৭১৫ খৃস্টাব্দে বাদশাহ ফররুv শাহের নিকট সুপারিশ করে মুর্শিদকুনী খौ তাঁকে লেঠ উপাধি দান করেন। হিন্দু-মুসলমান ভালবাসাবাসিরই এক ঐতিহাসিক্ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই লেঠ উপাধি দান। (রিয়াজুস সানাতিন, Stewarts History of Bengal)

শেঠ বংশের ফতেহচাঁদই প্রথমে জগৎশেঠ উপাধিপ্রাপ্ত হন। আবার রিয়াজুস সানাতিনে ২৭৪ পাতায় পাওয়া যায় মুহাম্মদ শাহও জগৎশেঠ উপাধি দিয়েছিলেন, जার সञ্গে মতির মালা এবং কয়েকটি হাতী। সম্রাট মুহাশ্মদ শাহকে শেঠজীরা তোষণ ও সেবায় এত মুপ্ধ করেন যে, মুর্শিদকুনী খঁর ওপর একবার বিরক্ত হয়ে ফতেহচাঁদকেই নবাব করতে চেয়েছিলেন। মুর্শিদকৃনী খাঁর মৃত্যুর সময়ে তাঁর টাকা শেঠদের বাড়িতে যা জমা রাখাছিল তার পরিমাণ সে বাজারের সাত কোটট টাকা या শেঠজীরা কোনও দিন ফেরত দেননি। (মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ৫৬ পৃঃ, নিখিল চন্দ্র রায়)

ঐ অর্থই যত অনর্থ্থে মূল। সারা ভারতে বহু স্থানে শেঠদের গদি ছিল। ইংরেজরা প্রথম শেঠদের হাত করেন এবং শেঠরা যত টাকা প্রয়োজন দিতে প্রতিশ্রুত হন। তারপর জগৎশেঠের বাড়িতে গোপন বৈঠক বসে। সেই সভাতে সাহেবদের সজ্গ সারা ভারতকে তথা সিরাজকে ধ্নংস করতে যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন জগৎশেঠ, রাজা মহেন্দ্ররায় (দুর্লভ রায়) রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্মভ, কৃষ্ণদাস ও মীরজাফর।

একজন প্রস্তাব কর্রেন যবনকে নবাব না করে হিন্দু নবাব করার। রাজা কৃষ্চচন্দ্র মুসলমান মীরজাফরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে লজ্জিত ও থত্মত খেয়ে বললেন মীরজাফরককেই নবাব করে আমরা সিরাজকে সরাঢত চাই। উর্পেশ্য ছিল মুসলমানগণ খেপে উঠবে না, মুসলমান নবাবের পরিবর্ত্র মুসলমান নবাব মাত। অনেক বাদানুবাদের পর জগৎণেঠ বললেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথাই যুক্তিসঙ্গ। ‘আমরা কেউ নবাব হলেে অন্য বিপদ আছে।’ সন্গে সক্গে ঐ মত চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেল।

তাই বলা যায়. ভারত্ ইংরেজ রাজ্যই তুধু তাদের গোলাগুনি আর মীরজাফররর বিশ্বাসঘাতকতাত্তই প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং শেঠজীদদর বিশ্বাসঘাতকতাই এর পশাতত প্রধানত্ম সহায়ক। উল্নেখ জাফরের তুলনায় কোন অংশেই কম ছিল না; বরং শেঠজীদের বিপুল অর্থ সাহায্যই ইংরেজদের এমন দুঃসাহসিক অভিযানের গোড়াপত্তন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণত এই বিরাট সত্যকে একেবারে হ্জম করতে পারেননি, তাই বনেছ্নে-"The rupees of the Hindu banker, equally with the sword of the English colonel contributed to the overthrough of the Mahammedan powerin Bengal:" অর্থাৎ বাংলায় মুসলমান শক্তিকে ষ্মংস করতে (ভারতে পরাধীন করতত) বৃটিশ সেনাপতির তরবারির সাথে হিন্দু ধনপত্রিদের অর্থ সম্ভারও সমানভাবে সহরোেিতা করেছিল।

শেঠজীরা ঔধুমাত্র ইংরেজদের হাতেই অর্থ দেননি, সিরাজের সৈন্যদের পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সরবরাহ করে ইত্হিাসকে কলঙ্কিত করেছেন। আররা দুঃখখর কথা, সিরাজকে হত্যা করার প্রস্তাব ইংরেজ সরদারকে ঐ জগৎশেঠই দিয়েছিলেন।

মুর্শিদাবাদ কাহিনীর নেখক নিখিল বাবু বড় দরদ দিয়ে লিখেন হতভাগ্য রাজ্যহারা সর্বাবস্থায় হইয়া অবশেশে প্রাণ ভিক্ষার জন্য প্রত্যেকের পদতনে বিলুજ্চিত হর্যেছিল তারা প্রাণ দানের পরিবরর্তে যদি প্রাণ নাশের কেউ সর্মতিও দিয়ে থাকে তাহলে তার ঘৃণিত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক যে সর্ববথা নিন্দনীয় এ কথা মুক্ত কণ্ঠে বনা যেতে পারে।"

জগৎশেঠের মৃত্য হয়েছিল্ল উচ্চ পর্বত হতে নিচে নিক্ষিপ্ত হয়ে। পৃথিবীর প্রখ্যাত ধনী বংশ দরিদ্রতর হতে সৃষ্টি হয়ে দর্রিত্ম গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে তাদের ভগ্নস্তূপের পাশে বিচরণ করছে।

সিরাজ্জুদৌলার বিক্পুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ
বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজূদৌনা সম্পর্কিত ইতিহাসকে সাহিত্য, নাটক, গ্রামোফোন রেকর্ড ও সিনেমা প্রভৃত্তিতে প্রচার দ্বারা যেভাবে কল্লিত করা হর্যেছে তা অত্যন্ত পরিতাপের।

নবাব নাকি চরিত্রহীন ও মদ্যপায়ী ছিলেন। তিনি নাকি নিষ্לুর ছিলেন-এ অপবাদ প্রমাণিত इয় তাঁর অন্ধকূপ হত্যার দ্বারা। দুইশত জন ইংরেজকে ছোট একটি অন্ধকার কক্ষে খাদ্য, পানীয় ज বাতাসের অভাব ঘটিয়ে হত্যা করা হয়েছিন বলে নিরীহ সিরাজের নাম্ কনক্ক দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আরও বনু র্অিযোগ আছে সিরাজের নামে।

आমাদের দেশে ইং<রেজদের দানালির দढে যাঁরা যযাগ দিয়েছিলেন তাঁরা আজง সিরাজকে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে শইীদের সশ্মানে ভূষিত করতে পারেনनि। এছাড়া বিপ্পাসঘাতকত যতটুকু হর্যেছিল সিরাজকে ঘিরে তার সবটুকুই যেন চাপানো হয়েছে ক্থ্যাए মুসনমান মীরজাফরের ঘাড়ে। কিত্নু आসল ইতিহিস ज। বলে না- একথার সত্যण সস্পর্কে পূর্বাহ্ছেই কিচूটা আভাস দেওয়া হয়েছে ‘সিরাজের ইতিহাসে জগৎশেঠচের ভূমিকা’ পর্যালোচনায় এবং আরু পরিকার হয়ে ফুটে উঠবে পরবর্তী आলোচনায়।

সিরাজ্রুদhৗनা অল্প বয়সে একবার মদ্যপানের কনক্কে কনক্কিত হয়েছিনেন। কিন্তু आলিবর্দীর প্রাণপ্র্য় সিরাজকে ডেকে মদ আর কোনও দিন স্পর্শ না কারার
 निफ্চিত্ত থাক্ন।। সিরাজ জীবনে কোনদিন আর মদ স্পর্শ ক্রবে না। यদি করি তহলে আমি আপনাদের নাতি নামের কনক্ক। বলা বাহ্ন্য, সিরাজ তা অক্ষরে অक্ষরে পানন করেছিলেন সারা জীবন।

এত্দতীত নারী লোলুপতার যে মিথ্যা অপবাদটি তাঁর ওপর জারোপ করা হয়েছে তাও তিত্তিহীন ব্যং ইঃরেজ ও তাদর দালাनদের কৌশল মাত্র।

आমোফোন রেকুর্ডে সিরাজের কণ্ঠে বনা হয়-‘‘্রথমে ব্যেবনের উন্মাদনায় नाরী অনেক চের্যেছি, পেক্যেছিও... ইত্যাদি। যখन বাংना, বিशার ও উড়িষ্যা তথা ভারতের ভাপ্য নিয়ে যুদ্ধ bলছে, মীর মর্দান নিহত-সৈন্যদের বিপ্বাসঘাকতায় সিরাজজর চোে অশ্রু, তখन রেকর্ডে আমরা খনি তিनि আলেয়াকে নিয়্যে প্রেম-নীলায় মত্ত! অত্য় ভুল বাঙাनি হয়ে বাঙালির বির্চৃদ্ধে মনুষ কি করতে পातে? जा कि সষ্बব? তবूও कान या সষ্ষব ছিन ना, आজ इয়ত তा সষ্ষব এবং आগামীতে কল্পনা করা আকাশকুসুম নয় যে, আজকের সুষী সমাজ গঢড়ু ঢুনবে
 চটোপাধ্যায় निখেছেন, "সিরাজ অতিরিক্ত নিষ্ঠेর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি




এই প্রমাণহীन মিথ্যা কাহিনী পড়़ হয়ত অনেকে বनতে পার্রেন সুধীর বাবू
 বিথ্যাত কবি, উচ্চ ইংর্রে শিক্ষিত বাঙালি বামু নবौनচন্দ্র সেন যদি অনুক্রপ বা
 দোষের হরে কেন? নবীনচন্দ্র সেন খু নৌকায় নবাবের নর হত্যার কথা নিখ্খই ক্ষান্ত হ্ননন: বরং আরও নহুন সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে ‘গর্ডিনীর বক্ষ

বিদারণ＇এর घটনা অর্থাৎ সিরাজ নাকি জীবন্ত গর্ভবতী নারীর পেট কোট সন্তান দেখত্তেন। এমনি অারও কত অজত্ীী অার অবান্তর কিং্বদত্তীর অবতারণা করে সিরাজের ইতিহাসকে কর্লক্কিত করার জघনাত্ম প্রচেষ্ঠা চালানো হয়েছে। সিরাজ্জে অঞ্ধকৃপ হত্যার ইতিহাসটিও এরই প্রতিছ্ছবি। যার সত্া সশ্পর্কে অমর সাক্ষী নাকি কলকাতার ইংবের প্রতিষ্ঠিত কুখ্যাত মনুম্ন্ট।

অश্ধকৃभ হত্যার্র পচাতে নিষ্ঠूत बতিহাসিক
সিরাজজর অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী ইতিহাসে এক খुরুত্তপূর্ণ অধ্যায়। শাসকদের চরিত্রে মসী লেপনের এক অড্রুত ঐতিহাসিক প্রাকটিস।

তাই এই অঞ্ধকৃপ হত্যা（Black Hole）সম্বক্ধে একঘু আলোচনা দরকার। সুタীর বাবু তাঁর রচনায় বাংলা তথা ভারত্র কন্যাণের জন্য বেশ বুদ্ধিমানের ৩ মক্তিক্কের উর্বর পরিচয় দিতে চেষ্ঠা করে গেছেন। ‘অক্ধকৃপ হত্যার’ স্রষ্টা সুধীর বাবু নন，তিনি হচ্ছেন ইংরেজ অনুচর মিঃ হন৮র্য়ন（Hal Well）। এই হন ওয়েনকে ত্রী সুभীর বাবু সত্যবাদী ও প্রকৃত ঐতিহাসিকের মর্যাদা मिয়েছেন। সूধীর বাবু মোটামুটি চারাট পয়েন্টের ওপর চ্যানেজ দিত্যেছেন। প্রথমত－বেহেহু হনওয়েন এই ঘটনার নায়ক সেহেতু অন্ধকৃপ সম্বক্ধে তাঁর মন্তব্য ও বক্তুব্য অবশ্যই গ্রহণব্যাগ্য।

দিতীয়ত－মিঃ কুক এবং হলওয়্যেলের পকাশিত তথ্য প্রমাণ করে তাঁরা অন্তত মিথ্যাবাদী নন। অত্রব টাঁদের কথ্থা সত।

ঢৃতীয়ত－यদি এই কথা মিথ্যা হতো ত্বে Dark এবং Councillor গণ এটাকে মিথ্যা প্রমাণ কর়ার চেষ্যা করেননি কেন？

চহুর্থত－হনওয়েলের স্বজাতির মধ্যে যারা ঢার শক্র তারাই বা প্রতিবাদ করেননি কেন？অত্রব উপরোক্ত সত্যতার ভিত্তিত কনিকাতায় Hal well Monument（হनওঢ্য়ে মনুঞ্নে）রচिত।



 পরিচ্য।
 সাহেবই মীরজাফরকে সিংসাহনঘ্যত করার ষড়यন্ত করে মীর কাশিমকে সিংशসসনে বসিট্যেছিলেন এবং তিন नफ্ষ নয় হাজার তিনশত টাক্ পুরকার পের্যেছিলেন। এর জীবత్ర প্রমাণ ১৭৭२ খৃৃ্টাক্কের Report of the Committee of the House of commons দ্রষ্ট্য। ब হল ওর্যেनই বিলেত্রে কর্ডৃপক্ককে পত্র লির্খেছিনেন বে，＂নবাব মীর জাফর আলি

খার জघना চরিত্রের কথা कি আর জানাব? তিনি ১৭৮৬ খৃষ্টাক্দের জুন মালে নওয়াজ্জে মহিয়ী ঘব্যেটী বেগম, সিরাজের মা आমিনা বেগম প্রমুখ সষ্রাত্ত মহিনাদ্রে াকার রাজ কারাগারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছেন।"

এই পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে হনওয়েন সাহেব বে মন্তবড় এক বোকা ও মিথ্যাবাদী जा প্রমাविত। কারণ হনওয়েল যখন ঢাকায় রাজ মহিনাদের মৃত্যু কাহিনী রচন্৷ করেন তার পরেও ऊারারা সশরীরে জীবিত হিলেন। (Long's Selection from the record of India, Vol-দ্র:)

Letter to court, L177630th September পাঠ করে জানা যায় হনওয়েলের ঐ বানানো কাহিনী পরে অনেকে মিথ্যা বলতত বাধ্য इয়েছেন।

## হনওয়েনের হিসাব

মিঃ হনওয়েলের লেখাত্ও প্রমাণ হয় সিরাজের কলকাতা আক্রমণের পৃর্বে কনকাতা দুর্গে যাটজন মাত্র ইউরোপীয়ান ছিলেন। ঐ ষাটজরের মধ্যে গভর্নর प্রেক, Mেনাপতি, মিনচিন, চারন্স্ডগনাস্, ওয়েভার ব্যারণ, ক্যাস্টনহেনরী, नেঃ মেপন টফট, রেতারেఆ ক্যাস্টন, ख্রাক্কন্যাণ, মানিংহাম ও গান্ট প্রমুখ দশজন বীরপুরুম পালিয়ে গিত্যেছিলেন।

তাহলে इনওয়েলের মতে ষাট থেকে দশ গেলে বাকি থাকে পঞ্চ্যশ অর্বাৎ সিরাজের হাতে মাত্র পঞ্বাশজনের প্রাवহানি হয়। কিন্তু ঐ হনয়েন সাহেব আবার कী করে শতািিক লোকের মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করেছেন তা বড়ই আচর্ৰ্যের বিষয়। এই তথ্যঞ্োর প্রমাণ মেলে "Halwell's Letter to the Honble the court of directors, dated Falta, 30th Nov. 1756, para 36 " দ্রষ্या।

পৃর্ব্রে বনা হয়েছে মিঃ ভ্রেকের দূর্গ পরিত্যাগের পর ১৭০ জন দুর্গে জীবিত ছিন। কিত্ুু প্রত্যক্ষদর্শী মিঃ ঞ্মে বলেছেন, ১৯ জ্রু রাত্রে একজন ইংরেজ সৈন্য ৫৭ জन ডাচ সৈন্যমহ শক্রপক্ষে বোগদান করে। প্রাণস্ণ্্রপ Gray's Letter, Hill Vol Ip-108 দ্র良ব্য।

অাবার মিঃ ওয়াটস্ বলেছেন, মিঃ ড্রেকের দুর্গ ত্যাগ্গর পর এবং দূর্গ্রু পতন্নে পৃর্ব পর্যন্ত প্রাচীরের উপরেই নিহত হয় ৫০ জन সৈন্য। Hill: Vol-I, p-88-কে উক্ত তথ্যের প্রমাণ মেলে।

এদিকে হনওয়েন বলেছেন, গোলন্দাজ বাহিনীর ৩) জন সৈন্য ২০ জুলের দুপুরের পৃর্বেश নিহত হয়। প্রমাণঃ Hill: Vol-I, p-114 দ্রঃ।

মিঃ মিनস্ বলেন, দুর্গের পতনের সময় ১৮- জन সৈन্য পনায়ন করেন। প্রাণ: Vol-1P-44

মিসেস ম্যাসির পঢ্রে পাওয়া যায়, जাঁর ज্রাতা ও মিঃ পলক আ সময় পনায়ন করেন।
 মিনলের তানিকার ম＜ধ্য পাওয়া যয় ना।
 निহত হয় বা পলায়ন করে। সুতরাং মা冋্র ১৩ জন দুর্গের মযধ্য থাকে বা ছিল।

অना অनেক কাগজ পত্রে বা রেকর্ডে দেখা যায় দুর্গ সংনগ্ন পরিখা বা খাে সাতরর দিত্যে পালাবার সময় অনেকে ডুবে মারা যায়। প্রমাণঃ Hill：Vol－1， P－50，208，293，Vol－3，P－169 দ্रह्या।

ক্যাপটটন কলিনস্ এইতাবেই মারা গিক্যেছিলেন। প্রমাণ ঃ Hill Vol－3， P－72， 105 দ্রষ্যय। এইসব ঐতিহাসিক হিসাব বা গরেষণার দ্মারা প্রমাণিত হয় বে，মাত্র ৮ হতে ১০ জন ইংরেজ দুর্গে বর্তমন ছিল।
 সত্তান শ্রী অक্ষয় কুমার নৈৈ্র্রেয় বলেন，মুসলমনদদর কথা ছাড়িয়ে দাज। তাঁরা না হয় স্বজাতির কনঙ্ক বিলুণ্ত করার জনা ম্বরচিত ইতিহাস হরে এই শোচ্নীয় কাহিনী সयত্রে দৃর্রে রাখত্ পার্রেন। কিন্তু যারা নিদার্পণ যন্ত্রণায় মর্মপীড়িত হয়ে অभ্ধকৃপ কারাগারে জীবন বিসর্জন করনেন তাদের স্বদেশীয় স্তজাতির সমসার্ময়িক ইংর্রের্রে কাগজপত্রে অক্ধকृপ হত্যার নাম পর্যত্তఆ দেখতে পাওয়া यায় ना কেন？＂

শ্রীমতি，হেমনতা দেবী निशिত＂ডারত বর্ষ্ষের ইতিহাস＂পুস্তককর সমালোচনায় শ্রী রীীন্দ্রনাথ לাকুর তাঁর লেখা ‘ইতিহাস’ পুস্তককের দ্বিতীয় ম্র্রণে ১৫৭ পৃষ্ঠায় नিचেছেন，＂সিরাজুদhৗলার রাজা শাসনকানে অন্ধকৃপ হত্যার বিবরণ লেখিকা অসংশয়ে প্রকাশ করেছেন। यদি তিনি শ্রীযুফ্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রের ‘＇সিরাজ্রৌলা’ পাঠ করত্ন তরে এই ঘটনাকে ইতিহাসে স্থান দিতে নিচ্য়ই কুন্ঠিত হতেন।＂

পলাতক ইংণেজ বীরপুরুষ্ণণণর পলায়নের বিবরণে বা সিরাজের প্রতি পিগটের পত্রে অথবা সিরাজকে नিখিত ওয়াটগণণর ও ব্বাইভের বীরত্ণূপূর্ণ পত্র অন্ধকৃপের কোন উল্লেখ নেই। এমন্নকি आািनগর্রের সক্কির কাগজ্ভ जার উ大্নেখ बেই।

ক্বাইভ কোর্দ অফ ডিরেষ্টরকে বে পত্র नি兀থছেন তাত সিরাজকে কেন নিংহাসনচ্যুত করা হয়়ছে जার বিবরণ আছ，কিন্ুু অন্ধকৃপ হত্যার কোন কথাই সেখান নেই। অशচ সুধীর কুমার आর নবীन কুমার্রে নবौन কলম নবীশতায়





শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমারের আন্দোলন এবং কলমের অগ্নিবর্ষণকে নেতাজী দার্রণভাবে সমর্ধন জানিয়েছিলেন। ফলে ১৯১৫ থৃট্টাব্দে 28 মার্চ কলকাতার रिষ্ট্রীক্যাল সোসাইটির মাধ্যমে এসিয়াটিক সোসাইটির ঘরে এক বিরাট সভায় উপস্থিত বঙবীর অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, জে, এইচ, निট্ল, এফ, জে, মানাহন প্রমূখvর সম্মুথে ঐ অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস উপন্যাস, উপকথার মত নিক্ষিষ্ট হয় অর্থাং घটনাটি মিথ্যা বলে স্বীকৃতি পায়। তার কিছুদিন পরে জে, এইচ, নিট্ল Calcutta Historical Socicty-এর ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় তা প্রকাশ করে দেন এবং অক্ধকৃপের জন্য বলা হয় Gigantic hoax অর্ধাৎ প্রকা৷ ধাপ্পাবাজি। উপরোক্ত্ত তথ্যাদি

Bengali past and present, vol-XI, Serial No-1, P,P,-75-10' হতে সংগৃহীত।

সিরাজ বিদ্বেষী ইংরেজদের কপ্পিত অন্ধকৃপে প্রায় দুশ জন লোকের বন্দির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেই ঘরটির আয়তন হচ্ছে মাত্র ১৮×১8। সুতরাং স্থান সংক্সলান इয় না দেখে থেকে কমিয়ে ১৪৬ জন ধরা হয়়ছে, কিন্তু শয়তানের দন যখन দেখল ঐ পরিমাণ স্থানে ১৪৬ জনেরও স্থান সংক্লান হত্তে পারে না তখন সন্গে সন্গে সুর পাল্টে ১৪৬ হতে মাত্র ৬০ সংথ্যায় এনে দাঁড় করানো হন। এরই নাম ইতিহাস।

ব্যবসাদার কবি ও সাহিত্যিকদের নীতি হচ্ছে, 'মামার জয়’ বলার মত অর্ধাৎ যখন যেদিকে বাতাস বইবে সেদিকেই লিখে যাওয়া, স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া। বীর তারাই যারা প্রয়োজনীয় বিষয় সকন বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করেও সমাজের সামনে ঢুলে ধরতে সাহসী হন। তাই অক্ষয় কুমার, সুভাষ বোস প্রমুখ বীর সন্তানদের প্রতি ধন্যবাদ যে, যशন দেশ স্বাধীন হয়নি সেই সময় ইংর্রেজদের বির্দুদ্ধে কথা বলা বা আন্দোলন করা খুবই বীরত্পের পরিচয় সন্দেই নেই।

১৯৪০ शৃস্টাব্দে জূন মাসে সুভাষ বোস ঐ অন্ধকূপ হতত্যার মনুমেন্টট ডেঙে ফেলার দাবি কর্রেন। ফরে বিরাট आন্দোলন হ্য়। শক্রু ইংরেজ এবং মুসলমান বিদ্বেবী অনেক অমুসলমানই সেদিন অবাক অথবা অসত্তুষ্ট হন কিন্তু সত্যের জয় অবশ্যब্बাবী, তবে টৈর্যের প্রয়োজন। ইংরেজ রাজত্বের রাজধানী কলকাতায় ঐ মনুমেন্ট ইংরেজকে ভেঙে ফেলতে বাধ্য হতে হয়।

এদিকে গিরিশ ঘোষ ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নামে একটি সঠিক সুন্দর বই সাহসের সক্পে नিখলেন। जার উপর অক্ষয় বাবুর ‘সিরাজউস্hৌলা অ মীব্কাসিম’ অ'্ময় কীর্তি স্থাপন করে। পরে সত্য চরণ শাা্রী जকখানি বই লিখলেন তার নাম ‘জালিয়াত ক্লাইভ'। তারপর সখারাম গণেশ দেউক্কর ‘দেশের কথা’ নাম দিয়ে এ সম্বন্ধেই আর একখানা বই লিখলেন। এটিই বেশ উপাদ্য় বই। এর দু-একটি বাক্য এখানে তুলে ধরছি-"ইংরাজ ইতিহাস লেখকেরা হিন্দু ছাত্রদের হৃদয়ে

মুসলমান বিদ্বেষ প্রজ্ণীত রাখবার জন্য বিশেষ চেষ্টা কর্রেছেন, পরিতাপপর বিষয় কোন কোন जদূরদर्षी হিन्দू লেখক কাব্য नाটকাদিতে অनर्थক মুসলমাম ব্রাতাদিগের নিন্দাবাদ করে ইংরাজের উয়েশ্য সিদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করত্তেন।"

উক্ত মন্তব্যটি গভীরতাবে পাঠক-পাঠিকাবৃন্দরে ম্মরণ করে দিচ্ছ যে, সমাজর বর্ত্যান অবস্থা একেবারে সখারাম মহাশ<্যের নেখার সক্পে সাংঘাতিকভরে সপ্গত ররক্ষা করে। যাইহোক, বিরাট ইতিহাস সমুদ্রের মাত্র এক পাত্র নোনা জলকে সিরাজকেন্দ্রিক কলরে পরিশ্রিত করা হয়েছে কিষু বাকি তথ্য আর কতদিন দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যততর সুভাষ আর অক্ষয়ের অপপক্ষায় প্রতীক্ষ করবে জানি না।

আবার এদিকে গিরীশশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একটি নাটক লিখনেন যা সহজে বিষাক্ত ও চলতি নাটকের অকেবারে উল্টো। সাধারণ মানমের মস্কিক্ক একদু নড়ে
 পড়ে একটি পত্র লিখলেন গিরীশচন্দ্রের নামে তাও এখান তুলে ধরা হলো-

ভাই গিরিশ,
বিশ বছুর বয়সে আমি ‘পলাশীর যুদ্ধ’ নিখ্খছিলাম, আর তুমি মাট বছন
 চিত্রিত কর্রেছি কিত্ু তুমি সিরাজের নিষ্যুত চিত্রটি অক্কিত করহহ। অতএব তুমি আমার অপপক্ণ অধিক শক্তিশালী, আমার অাপক্ষা অধিক ভাগাবান।"

অত্যত দুণখখ কথা সিরাজ্জে ইতিহাসে ব্যু ব্যে মনে হয় মুসলমান মীর জাফর্রের কथা, यেন প্রমাণ হয় মুসनমান জাতি মানেই বিপ্ধাসঘাতক জাতি। তাই আজ মুর্শিদাবাদ জেলা ও মুসলমান জাতি পর্यত্ত বাংলার বাতাসে যেন কলক্কিত। কিন্ুু প্রকৃত ইতিহাস এই কথাই বনে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে স্বাধীনতার आকাশ ছোয়া অগ্নিশিখা প্রজিলিত হয়েছিন তা সूসনমানদের হাতেই। ‘সিপাহী বিদ্দ্রাহ' তার জ্বনন্ত প্রমাণ, আর এই "সিপাইী বিদ্রোহের" গোড়াপত্তনের দাবিত্ যে জেলা গৌরবের অধিকারী, ইচিহিাসমজ্তিত উল্লেঘযোগ্য স্থান মूर्শিদাবাদের সদর শহর ‘‘হরমপুর’। याँরা দিলেন शুন, याँরা দিলেন জীবন তাদের जাগ্যে পুরক্কারের পরিবব্ভ্ভ তিরক্কার। হায়! অই নাকি ইতিহাস!

সিরাজ কি সত্যই निষ্ষ্র ছিলেন?-बই প্রশ্নে অনেকে বিচলিত হন। অथচ ইত্হিস প্রমাণ করে সিরাজ সতই নিষ্ঠুর ছিলেন না।

সিরাজ জানत্তে মীর জাফর্রের হাবভাব। তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন হবে এই वে, সিরাজ यদি জানত্ন মীর জাফর্রের দ্বার়া স্বাধীন ভাগ্যাকাশে দूর্यে উদয় হবে তবে কেন তাঁকে পূর্বাহেই সরিয়ে দেননি? স্বাপীন ভারতের্র প্রতি সিরাজ্জে এটা কি নিষ্ঠুন্নত নয়? উত্তরে বলব-না। কারণ মীরজাফর সিরাজ্রে
 সিংशাসন রক্ষা করতত চেষ্ঠা করবেন। তাই পবিত্র কুর্ানের সম্মানার্থ বিশ্বাসঘাতকতার পৃর্ব্রু তাকে শাস্তি দিতে পারেননি। এটা নিষ্ঠুরতা না উদারতা ত অनমান সাপপক।

নীর সিরাজ ওয়াট সাহেবকে সপরিবারে বন্দি করে কাশিমবাজার হাে মুর্শিদাবাদ্দ নিয়ে এসেছিলেন। সিরাজ জননী आমিনার কোমলতায় সিরাজজর করুণাবতী ত্তী লুeফু ্নেন ऊনলেন তখন গর্ভধারিণী মা বা সহধর্মিনী ত্ত্রী কাউকেই তিরক্ষার অথবা কৈফিয়ত চাওয়ার কোন ভূমিকাই তিনি নিতে পারেননি। এটাও সিরাজের সহনশীলজ, সহিষ্ণূত ও উদারতা না নিষ্ঠুরতা তাও বিবেচনার ভার পাঠক- পাঠিকাদের ৩পর थाকन।

রাজ্জ রাজবল্লভ অলিবর্দীর आমলে প্রজাদের সর্বনাশ সাধন করে ৰে বিরাট অক্কের ধন সঞ্ক্য় করেছিনেন এবং তাঁর পুত্র কৃষ্ণরায় মারফত সেই প্রূর অর্থ
 কৃষ্ণরাশ্যের ওপর স্বাভাবিক্ভাবেই অসত্তুষ্টই হর্যেছিলেন। চিক তার্র পরেই তিনি কनকাতার দুর্গ নির্মাণে অপরাধ্ধ কনকাতা আাক্রমণ করেছিলেন এবং বিপ্ধাসঘাত্ক হলওয়েল সাহেব, কৃষ্পাস ও উমিচাদাদে ইংররজদের কাছ হতে বন্দি করে নবাবের সম্থূথে আনা হন। বলাবাহুলা, এই কৃষ্পদাসের.পাচার কর্গা প্রূূর অর্থই কলকাতা দूর্গ নির্মাণ ইংররজদের হাত শক্ত করেছিন। তাই কক্পদেবের কাওকে কেন্দ্র করেই সিরাজ্ের কলকাতা অভিযান। সিরাজ ষथন তাঁদদর शাত্র মূঠোয় পেনেন তখন তাঁরা জানত্তন পাণদ্ই হয়ত আমাদের যোগ্য শাত্তি। কিত্তু তিনজনেই কমা পার্থনা করনেন জার সিরাজ প্রত্যেককে ক্যা করে বা মুক্তি দিয়ে ক্কাধর্ম্রে অতুননীয় মাহাষ্য়কে অক্ষুগ্ন রাখলেন। এরই नाম बোধ হয় নিষ্ঠরতত?

## সিরাজ্রে ঐতিহাসিক নিমষ্জন

সিরাজ आওরक্জেবের ন্যায় ইসनাম্র পৃর্ণ প্রতীকও यেমন ছিলেন না


 সিরাজ অनুমান করেছিলেন তাঁর মৃত্যু সং্বাদ আগত। তখन সিরাজ কাতর কণ্ঠে বললেন-'মুহামদী বেগ তুমি আমায় কতন করতত এসেছ'? মুহাষ্ীh বেগ তথন নিশুপ। নবাবের মুথের দিকে তাকাত্ও যেন সে অপারগ। आবার কাত্র কৃৃে নবাব বनলেন-"আমাকক কি তোমরা সামান্য অকটা অসহায় প্রিবের মত বেঁচচ থাকত্তে দেবে না’? এবার যুহাশ্পদী বেগ গলাটা সামন্য পরিষার করে
 প্রতিশোধ হোক।' বাংলা, বিशার, উড়িষ্যা তथा সারা ভারত্তে দেদীপ্যমান
 आবার কাতর কণ্ঠে বললেन-‘आমাক একটি বার সूত্যেগ দাও, आল্gाइর



 শ্रবণণ মুহাশ্মদী বেগ প্রার্থনাতত অবস্शাতেই তররবারী চানनা করনো নবাবের


 কর্ততই চিরবিদায় নিলেন।

এই घটনায় অল্পष্ঞাनी পাঠক মুসলমান डৃত্য কত বিশ্যাসখাতক ও निश्शूর
 রহস্য।

ইःরেজরা যখन সিরাজকে পিজরাবদ্ধ পাথির মত বন্দি করেছিন ঢখन সিরাজের সমস্ত চাকর-চাকরানী आার সিরাজের ছিন না; বরং ইচ্ছার বিরুক্ধেও
 মুসলিম চরিত্রকে কলক্कিত করার পরিকল্পিত বুদ্ধিততই সিরাতজর সাহাय্যপ্ট




 ক<রে নিজের প্রাণদককেই অমৃত জ্ঞান বরণ করে মীর মর্দান आর মোহন नালের মত ধन্য হতে পারত্ত। সির্রাজ যখन একদू जসহায়ের মত বেঁচে थাকার आবেদন করেছিন তখন মুহা্মদী বেগ এ কথা বলেছি বে, না, आমরা ঢা দেব
 जा দেবে না।' এই তারা কারা?

যাইহোক, সিরাজকে হ্তা করে তাঁর মৃতদদহকে একটি বস্তায় ভরে হাতীর
 বन्দিনী। তাঁদের জিজ্ঞেসা করা হয়্যছিল তাঁরা আলির্দীর বিখ্যাত বাগানनর আম


তারপর করুণার জীীবন্ত ছবি ইংরেজ কর্মচারীর আদেশ অনুযায়ী অর্দ্ধ ভর্তি আমের বস্তা পৌছে দেওয়া হয়েছিল। নবাব পরিবারের সময়ত মহিনাঁ়ের পক্ক হতে একজন বস্তার মুখ কুলতেই দেখতে পেলেন ভেতরে আম৩ নেই বা অন্য কোন থাদ্য বস্তুও নেই, আছছ সিরাজের বীভৎস কাঁচা কাটা মাथা। সিরাজ যেন তাঁর গর্ভধারিণী মাকে শেষ দেখা দেখতে এসেছে। সিরাজের হ্তভাগিনী মা প্রিয় পুত্রের মুথ্রের দিকে এক পলক তাকাতেই অজ্ঞান হয়ে মাটিত্ত লুটিয়ে পড়লেেন। সম্বিত ফিরে এলে মীর জাফরের অনুচর গোলাম হ়োসেনের আদেশে তাঁকে পুনরায় কারারুদ্ধ করা इয়।

এদিকে জয়নুল আবেদীন নামক এক দরিদ্র নাগরিকের অনুরোধে সিরাজ্জের キণ্তিত দেহকে ভাগীরথী নদীর পারে খোসবাগ নামক বাগানে নানাজান, আলিবর্দীর কবরের পূর্ব পাশে সমধিস্থ করা হলো। আবার মৃত নানা ও নাতীর এক ঐতিহাসিক মিলন হয়েছিল মৃত্যুর পরেও। এ প্রসক্গে বর্ধমান জেলার এক কবির কবিতার কিয়দংশ গভীর শ্রদ্ধার সাথে ছুনে ধরছি-
"আলীবর্দীর কবরের ছায়া সূর্যাস্তের সনে,
ধীরে পীরে পরে সিরাজের গোরে! দেখি ভাবি মনে;
আজো বুঝি দাদু ভোলে নাই তারি স্নেহের দুলালটিরে,
আজো বুঝি তারে দুটি বাহ দিয়ে রেথেছে সোহাগে ঘিরে।"
সিরাজের ইত্হিস পৃথক একটা পুস্তকে তুলে ধরাই সম্ভব। তার জন্য বए্ ঐত্হিহাসিক তথ্য আমাদের হাতে মজ্রুত আছে। কিত্তু এখানে সংপ্পিপ্ত মাত্র জানান্যো হল্লে।

## ষষ্ঠদশ অধ্যায়

## সিরাজ্রাত্ত স স্কিষ বাংনা

ইংরেজরা ক্নাইভকে নিয়ে খুব গর্ব করতে, কি বিরাট বাহাদুরী आর বীরতৃই ना তিনি দেথিত্যেছিলেন পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্রে। কিন্হু পনাশীর ওটা বে কোন যুদ্ধই নয় এবং সেনাপতি আর গণ্যমান্য কিছু দেশবাসীর আற্মসমপ্পণ ছিল সেকথা আগেই উল্লেv করা হয়েছে। বিলেতি সাহেবদের বিলেতি বীরত্পের ইত্ছিসস বিল্নেতে চিরশ্মরণীয় করে রাখার জন্য পলাশী আমবাগানের শেষ ৩ষ आম গাহটির গোড়ায় মাটি đুর্ডে গাছটির মৃন উপঢ় নেয়া হয়েছে ১৮৭৯ মৃস্টাব্র। তারপর সগর্ব্র তা বহন কর্রে নিয়ে যাওয়া হল্যেছে বিলেতের মাট্তি। দেশবাসীর

 ততরি করেছিলেন কিছूদিন পরে সামানা সূর্यালোকে তা লেষ হয়ে গেল। প্রকাশ
 শেষ পরিণতি হলো রক্জক্ত মৃंত্য। অর্ধাৎ কাপুরুষ্রের মত নিজের কণ্ঠে কনুষিত হন্তে ধারাল ক্ষুর ধরে শ্বাসনালী কর্তন করে আয্মহ্ত্যার কলক্ নিয়ে ইতিহাসের পাতায় আख্ফগাপন করার চেষ্টা করনেন।

এদিকে মীরজাফর ইংন্রেজের সুপরিকब্পিত সিদ্ধান্তে বাললার সিংহাসন্ন বসেন। তিনি ইংরেজদের হাত্ উপঢৌকনের নামাত্তরে মোটা অক্কের অর্থ প্রদানनর ফলে তাঁর ধনাগার প্রায় শুন্য হয়ে পড়ে। अবশেষে অর্थ দিত্ত অপারগ হলে ঢাঁকেও হनওয়েলের কৌশলে সিংহাসনঢ্যুত কুরে তারই জামাতা মীর কাশিমকে সিংহাসনে বসান্নে হয়। মীর কাশিম বেশ বুঝতে পারহিলেন ইংর্রেজরা তাঁদের গোটা ভারত দথল করতে চায়। তিনি এও বুবোছিলেন ইংর্রেরা তাঁদর শক্তির দ্রারা এখनি তাঁকে পরাজ্জিত করে রাজা হয়ে বসতে সক্ষম। কিদ্দু তারা এখनিই তা চায় ना, কেননা বাংলার জনত বিলেষত মুসলমানরা বিদ্রোী হয়ে ঊঠতে পারে আর সেই বহ্হি সারা ভারতের বুকে ছড়িয়ে যেতে পারে। তখন তা সামলানো হবে মুশকিন। অতএব এই নবাবী ফদ্মাত্র প্রহসন। তাই মীর কাশিম ‘করি অথবা মরি’ নীতি অবলব্বন করে ইংরেজদের অতাচারের প্রত়িবাদ করতত यद্দপরিকর হলেন।

ইং＜রজরা চাবীদ̆র উеপাদিত শস্য দর্রিদ্দ দেশবাসীর দোকাননের মাল
 ইংর্জররা বহুদিন ধরে একটা বাণিজ্যকর দির্যে আসছিন তাও বক্ধ করে দেয়। এ সমস্ত কার্যার দেথে মীর কাশিম তাঁর হিন্দू－মুসলমান প্রজাদের জানিক্যে দিল बে， তাদেরও আজ থেকে কোন কর দিতে হবে না। কারণ आমার দেশবাসী কর দেবে আর শোশক ইংরেজ কর ফাঁকি দিয়ে তারতু শিকড় গাড়বে তা হয় না।

এই মোষণায় ক্রোধান্ধ হয়ে ইঃরেজরা মীর কাশিমকে সিংহাসনচ্যুত করতে
 যুদ্ধ জরষ হলো। ইংরেজরা কাটোয়া，গিব্রিয়া，উদয় নাनা，মূক্েের প্রতৃত্তি স্থানে মীর কাশিমকে পরাস্ত করে। মীর কাশিম অয্যেধ্যার নবাব সুজাউল্দালা এবং
 خৈन্য निয়ে মীর কাশিচের দুই পালে অসে দাঁড়ারেেন বকসার নামক যুক্ষক্ষেত্রে।
 পলাশীর যুক্ধ অハপক্মা ভারতের ইতিহাসে এই যুদ্ধ অধিক তুরুত্পৃপৃর্ণ। স্যার জি， ট্টেপহেনও বলেছেন，＂Buxar deserves far more than plossey to be considered as the origin of the British power in India．＂

১৭98 शৃন্টাব্দে বক্সার যুদ্ধ সংधঠিত হয়। মীর কাশিম তथन তাঁর র্রাজধানী মুক্গেরে পনায়ন কর্রেন। ১৭৭৭ খৃস্টাবে তিনি বাংলার ব্গু－বাছ্ধব，


ইংরেজরা आবার মীরজাফরকে পুতুলের মত নবাবী आসনে অধিষ্ঠিত করে। ১৭৬৫ शৃস্টাব্দে দিল্ধীর শাহ आলম বুみতে পার্নেন বাংলার মুসলমান শক্তি निड্য়ে পেছে। সেখানে অতঃপর যুদ্ধ করতে যাওয়া আা্মহত্যার নামান্তর।
 ১৭৬৫ サৃন্টাক্দে বাংলা，বিशার ও উড়িযাযার দেওয়ানী লাভ কর্রে।

ইংরেজদের বহুদিনের সাধ পূরণ হলো। ইন্ট ইত্যিয়া কোশ্পানী এখন সামরিক বিভাগ এবং রাজ্ব বিভাগ হাত্ পেন। ক্লাইড লোষণ কর্রার সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করলেন বটটে কিন্ভু তা সাধারণণর দৃষ্টি এড়িয়ে যাতত হয় তার জন্য রাজষ্য आদায়ের ভান্ন সিলেন হত্ভাগ্য দুই বাঙালির ওপর। একজনের नাম মুহাম্র রেজা খাन অপরজনের নাম শ্রী সিতাব রায়। বিদ্দেীী বণिক ইংরেজ শোষণের बাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধ্রন জনসাধারণের অর্থটনতিিক কষ্ঠ। फেশের চারদিকে
 ১১৭৬ সালের எই দুর্ডিক্ষে বাংলার এক－ত্তীয়াশ লোক অনাহারে প্রাণতাগ কর়न। ১১৭৬ সাল্লের এই দूর্ডিক্ষেই ইত্হিসে ছিয়াত্তরের মনষ্তর নামে

পরিচিত। এই সময় ওয়ার্রন হেসিংস কোশ্পানীর হাত হতে নিজ হাতে দায়িত্ব निয়़ নবাবকে বৃক্তিভোগী কর্মচারীতত পরিণত করেন।

ভারততের মারাঠা শক্তি মোঘলদের বহহার ব্বিত করত্ত। পৃর্ব্যু তাদদর
 দেওয়া হয়েছে। এথন কিত্ুু মারাঠা রাজপুতরা এবং দেশের অযूসনমান জনসাধারণণর নীরব দর্শক।

মারাঠাদের দ্বারা ভারতের সাংঘাতিক সর্বনাশের আর একষাপ ঐতিহাসিক जथ্য এই বে，১৭৭२ সালে পেলোয়া মাধব রায়ের মৃত্যুর পর মারাঠারা এত
 হতেই রঘুনাথ রা心 आর মাধব রাও－এর মধ্যে শক্তির প্রত্দিন্দিত চনছিল। মাধবের মৃত্যুর পর তার ভাই নারায়ণ রাও＇পেশোয়া’ পদ অধিকার কর্রেেন। বना বাহন্য，ঐ অসভ্য জাতি পেশোয়া পদতির জনা এত লালা｜য়িত বে．বে কোন নাশকতামূনক কাজ করতে তারা পিছপা হত না। যা হোক，নারারাযণ রাও তাঁর
 চক্রাত্তকারী রঘুনাথ রাওয়ের ভাগ্যেও পেশোয়া হওয়া হয়ে উঠল না；বরং নারায়ণ রাওয়ের শিশপুত্র দ্বিতীয় মাষ্ব রাও নারায়ণ পেশোয়া পদh বরণ করা হয়। তখन রঘুনাথ রাও ক্রোধ্রে আতিশi্य্য গাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। প্রতিশোষ তাঁক নিত্তেই হবে। পেশোয়া ঢাঁকে হতেই হবে।

সেটি ছিল ১৭৭৫ 丬ৃস্টা চूক্তিতে টিপ সই করেন। ঐ बুক্তির নাম＂সুরাটের সক্কি＂। ইংরেজরা ভারতকে জারও লোষণণর হাতিয়ারস্বর্木 মারাঠা জাতির প্রত্যক্ষ সাহাব্যের রাত্তা পেশ্য় গেन।

এইভাবে রঘুনাথ ইংরেজদের সহযোগিতায় পুনরায় মারাঠাদের বিরুক্ধে





 মারাঠা শध্রি অবনত্ত ঘটে।




 আনতে না পেরে অবশেষ্ম হায়দারের হাতে সবক্কিছ্ সমর্পণ করেন। হায়দার ঐ ডুবন্ত রাজ্যের হাল সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করে মাত্র কয়েক দিন্নে মধ্যে শাসন, পোযণ, দান, দয়া, মায়া ও বুদ্ধিপৃর্ণ কৌশলে সমত্ত কিছ্গ আয়তত আনেন। তিনি পার্শবর্তী ছোট রাজ্যগুলো দখল করে মহীশৃরের সীমানা বৃদ্ধি করে দেশে প্রকৃত শান্তি ফিরিয়ে আনেন। তাঁর অন্তরের আসল ইচ্ছ ছিল ইউরোপীয় আদর্শ ও ভাবধারায় নিজে ও সৈন্যদের সুগঠিত করে ইংরেজদের দেশচ্যুত করা।

এখানে একটা কथা খুব বেশি মনে রাখা দরকার, মুসলমান শাসনের পতন সেখানেই সম্ভব হয়েছে, যেখানে মুসলমান হয়ে ধর্মকে করা হয়েছে উপেক্ষা-অবজ্ঞ।। আকবর-জাহাঙ্গরের ন্যায় সিরাজ হতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ সিরাজ মুসলমান ধর্মর অত্যত্ত জরুর্রি বা অবশ্য প্রতিপাল্য পঞ্ণীয় উপাসनা নামযयকে উপপক্ষা বা অস্বীকার না করহেও অবহেনা করেছেন। আকবর ও জাহাঈ্রেরে সময়ের মত আবার সিরাজের সময়েই দেশে মদ্যপান ৩ব্রু হয়। অত্রব পতন তাঁর অবধারিত इয়़ পড়ে। ভাগ্যে ত্যু প্রত্কূল অবস্থার উপস্থিতিই সিরাজ্জের জীবনে লক্ষণীয় আয্রীয়স্বজন বিভ্রান্তি। যুদ্ধে হঠাৎ মীর মর্দানের মৃত্ু পলায়নের সময় নদীতত নৌকা চলার মত জলের অভাব, ক্ষুধার জ্বালায় আশ্রয় ฆুজতে গিত্যে দুর্ভাগ্যক্রমে শক্রগৃহে কবলিত হওয়া সবই বিশ্ব নিয়ন্তার ইক্গিতেরই ফলস্বর্র।

যাইহোক হায়দারের বীরত্ব বুদ্ধি জ্ঞান প্রতিভার অভাব ছিল না, নামায ইত্যাদি ধর্মনৈতিক आদেশ নিষেধে৩ তিনি शুব খুর্পত্ব দিতেন কিন্তু পুত্র পরিবার বা রাজদরবারে নামায সম্বন্ধে খুব তুরুত্ব দেওয়া হত না। उবে হায়দারের মৃলनीতি ছিল ইংরেজ বিতাড়ন। जिনি বেশ উপলক্ধি করতে পেরেছিলেন তে ইংরেজদের বৈৈৈত শাসনের ফনে যেমন তারা ছদ্মবেশে বাংলা, বিহার, উড়়িয্যার


এদিকে মারাঠাদের বিশাসঘাকত্ত তথা ইংরেজদের সাতথ হাত মেनানে!





 ভারচ্াসীब्रপী ডাই ভাই।



ইতিহাসে প্রথম মহীথৃর যুদ্ধ (First Mysore war) নামে থ্যাত। কিষ্য


 কর্রে যুদ্ধের অগ্গতিকে মাদ্রাজের দ্বারে পৌছহ দেন। ইংরেজগণ হায়দারের अসষ্বব সাহসিকण आর বীরত্পৃর্ণ যুদ্ধ ব্যবস্থায় ভীত হয়ে সক্ধির প্রস্তাব দেয়। शা়̣দার খুব বেশি নেখাপড়া না জানनেও জনাগতভাবে চতুর ও দৃরদৃষ্টিসশ্পন্ন ছিলেন। তাই অনুমান করলেন মারাঠারা অপর দিক থেকে আক্রমণ কররে घরের শক্র বিউীষণণ পরিণত হবে, অত্রব आপাতত সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ কর্ৈও অन্যকোন শক্তি হায়দারকক আক্রমণ করলে ইং<রেজরা ঢাঁক সাহাय্য করবে।

এদিকে হায়দারের অনুমনইই বান্তবে পরিণত হয়। মারাঠারাই ১৭০০
 দানन এগিয়ে এল না। আবার হায়দার পৃর্বের ন্যায় জ্ঞানগর্ভ যুক্তিত মারাঠাদদর বোঝালেন। ফলে পুনরায় जারা হায়দারের স<্গ সহয্যাগিতা করে ইংরেজদের বিক্চৃক্ধে নড়ার সদিচ্ম জ্ঞাপন করে। নিজামง ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুক্ধে একমত
 এবার পরোঝ্ষভাবে নয় বর্ প্রত্যক্ষতাবে ইংরেজদের পক্ষে যোগদান করে মারাঠারা ও নিজাম সাহেব হায়দারকে প্রতারণা করেন। এবার आার সক্কির্র কथाও নয় বীর বিক্রমে যুক্ধ চালিয়ে যেতে নাংলেন হায়দার। ঢাঁর সুব্যাগ্য ও বীর সন্তান টিপু ইংরেজদের এমনভাবে পরাজিত করলেন বে তারা আর
 চাঁর বীর সন্তানের বীরত্ণ দেখার সুর্যেগ বেশিদিন পানनি। जক কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিত আক্রুন্ত रয়ে ১৭৮২ খৃস্টব্দ তিনি পরলোকগমন করেন।



 এবং মাঙ্কানের অধিকার করেন। ১৭৮৪ থৃন্টার্দে ইংরেজরা ঢিপ্রু সাথে অত্ত্ত






তবুও আবার একবার ভীষণ দূরদর্শিতায় ও তৎপরতায় সৈন্য গঠন করলেন এবং পিতা হায়দারের মত মারাঠাদের ও নিজামের সক্পে সক্ধির আবেদন জানালেন। এবার মারাঠারা পুর্রাপুরি প্রত্যাথ্যান করলেন সুলতানের ঐ সাখু প্রস্তাব। নিজামও ইংরেজদের ঐ বাধ্যতামূনক সক্ধি সেনে নিয়েছিলেন।

মিঃ ওয়েলেসলীর তথা ইংরেজদদর রাজ্য বিত্তারের পথে বিরাট বিরাট প্রতিবন্ধক ও প্রবলত্ম প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিশিচ্ন করতে মিত্রশক্তিত সর্মিলিত পচেষ্টায় চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭৯৯ খৃ:। টিপু দেশী-বিদেশী ঐ সষ্মিলিত শক্তির বিরুঁদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ ও যোগ্যতার সাথে লড়েও জয়য়ক্ত হতে পারলেন না। টিপুর শ্রী রঙপত্তন শক্রপক্ষ অধিকার করে। টিপুর সৈন্যগণ যেভাবে ক্রমপর্যায়ে তিনটি শক্তির সাথথ লড়াই কররছিলেন এবং সর্বশেষে শহীদের মর্যাদায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাও দেশের স্বাধীনতা যুক্ধের এক अলিখিত ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

পরিশেষে সমস্ত সৈন্যের যখন পতন হয় তখন সুলতান টিপুকে ইংরেজরা চিৎকার করে আত্মসমর্পণ করতে বনে। আহত বীরের একহাত অন্ত্রাঘাতে অচল, কিন্ত্ অপর হাতেই যুদ্ধ করতে করতে ভাগাহারা টিপু ভারতেরূ মাট্তিতে ভারত্মাতার সুযোগ্য সন্তানের মত নিজ্েের প্রাণদান করনেন তবুও জীবন্ত বন্দি হতে ঘৃণাবোধ করেছিলেন।

টিপুর চরিত্র বল, মনোবল, দৈহিক বল এবং রাজনীতি জ্ঞান পুরো মাত্রায় থাকলেও স্বষর্মের আইন কানুন অপেক্ষা তিনি বাহ্যিক পার্থিব আয়োজনকেই যথেষ্ট মনে করত্তে। তাই বেশভুষায় ও চালচলনে ইউরোপীয় বা অপর প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ঢিনি ইতিহাসের এই অমোঘ শিক্ষা ভুলে গিয়েছিলেন যে, সমস্ত উন্নতি বা অবন্তির ৫ধু নিজের কর্মদক্ষতা ও বাহ্যিক আয়োজনের ওপরই निর্ভর করে না ঢার সঙ্xে যোগ থাকে নৈপুণ্যে ভাগ্য निয়ন্তার অদৃশ্য অগুলী হেনন।

তবে ইংরেজরা টিপুর মৃত্যুাবধি ভারত গ্রাসের অভিযানকে ইচ্ছানুক্রমিক ত্বরান্বিত করতে পারেনি। কারণ টিপুর অসাধারণ আন্তর্জাতিক রাজ্জনীত্জ্ঞানের দারুণ ভীতিই ছিল এ পথথ বাধা। উল্দ্রেখ করা যেত্ পারে, টিপুই সর্বপ্রথম ভারতকে রক্ষা করার জন্য তদানীন্তন ইংরেজদের শত্রঁ ফরাসী শক্তি এবং পারস্যের জামান শাহের সক্পে যোগাযোগ করেছিলেন । ফ্রান্স টিপুর পক্ষে যোগও দিয়েছিল।

ठিক সেই সময় ইউরোপের সগ্গে ১৭৮৩ থৃস্টাকে ख্রানের এক শান্তিষ্রুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে অসহায় টিপুকে একাই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে इয় এবং শেষে স্বদেশবাসীর বিশ্বাস্যাত্কতায় সবংশে শহীদ হতে হয়। নিঃসন্দোহ তিনিও ভারजের স্বাধীনতার ইতিহাসে বীর শझীদের মর্যদায় বিভূষিত।

 পেরেছিলেন মুসলমানরা जাদের কোন মত্তই বরদাশত কররে না। অতএব সকরের সাথে মিত্রত করে নানা অজুহাত এক এক করে কায়দা করাই প্রকৃষ্ট
 এমন অপমাनকর চাপ সৃहि কর্রেন যে, ইংরেজ সৈन্য এবং নানা মানপত্র যাতায়াত্রে বাবস্থা তাদের অধীস্থানের উপর দিয়েই হবে অর্শাৎ आফ়গানিস্তান
 এলাকায় নিজেদের যুদ্রা প্রচলিত রের্থছিলেন। কিন্হু চতুর পভর্নর জেনারেন মিঃ এনেন বোর এবং জেনালের নেপিয়ার মীরদের বিব্রুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ
 তখন মীরদের রক্তে বিদ্যুৎ ক্রিয়ার ন্যায় ঘৃণা আর বিদ্দেষের ম্রোত বইতে থাকে।

जবুও তারা আর কিইবা করবেন। দেশবাসীর কোন সাহাশ্যের আশা নেই। বিশশষ করে অমুসনমানদের ইংরেজ্েের প্রডুত্ বিস্ঠারের ওপর ত্মেন ক্小োন आপख্তি দেখা যাচ্ছিন না। তথলো চিত্তার অবসান হয়নি হঠাৎ ইংরেজ সৈন্যগণ মীরদের অধিকৃত্ত ইমাম গড় দখল করে বসল। মীর্রগণ প্রাণপてে যুদ্ধ করলেন
 याয়। মুসলমানদদর পরাজয়ে घটে।

ঐ সময় হিন্দ̆ ও মুসলমানদের রাজ্ৰনৈতিক ব্যবস্থ পর্यালোচনা করলে या দেখা यায় जा অত্তत্ত বেদনাদায়ক।

একজন नाমকরা ইংরেজ ঐতিহাসিক মিঃ আউটারাম অমুসলমানদের नষ্য

 जदসাन কামना করহছি।।"

## সপ্তদশ অষ্যায়

ভার্নতের প্রথম স্বাধীনতা বিপ্লবী হযর্তত শাহ ওনীউল্লাহ দেহলदী (রহহ.) ও পব্রবর্তী মুসলিম মুজাহিদগণ


 ভারতের স্বাধীনज आব্দালনেন্র অগ্গামী দূত হিসেবেও ইতিহাসের পাতায় চির অমর ছয়ে রয়েছেন। প্রায় একশত বছর পরাধীনতার নাগপাশে বন্দিডৃ স্ধীকার কর্রার পর এই মহা বিপ্পবীর কণ্ঠেই প্রথম ষ্বনিত হয়েছিল ন্বাধীনতার आওয়াজ। ইনিই ছিলেন স্থাধীনত সগ্গামের জনাদাতা প্রথম মৃত্যুহীন পাণ।

এই মহা মনীষী इযরত আমলগীর্রের (র.) দেহাবসানের কয়েক বছহ পৃর্বে
 শাহ आবদूর बरिম্মের (র.) সুযোগ্য সন্তান্রূপে জন্মপহহণ কর্রেন। आनমগীর (র.) তার জন্েের পৃর্বে প্রায়ই একজন তাপস व্রষ্ঠ, দूর্তত প্রঢাপ মনীষীর आগমনের প্রত্যাশায় দোয়া করতেন। তাঁর এই দোয়া বিশ্বস্রষ্টার দরবারে গৃহীত হর্যেছিল।

 পরিবর্তন সাধन করতে তथা দ্বিধাবিভক্ত মত্বাদে জর্জরিত 3 সংকীী্ণতার্র





 এগারশত বছর পর তদানীত্তন রাজকীয় ভাষা ফার্সীত্ পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করে অক্য় কী র্তি রেখখ যান।

সারা ভারতে পবিত্র কোরআন পঠিত হতো বটে কিন্তু আরবী পারদর্শী পগ্তিতবৃন্দ ছাড়া সকলেই মহাগ্রন্থের ম<্যে আল্পাহর আদেশ নিষেষ বা অর্থাদি হাে্রে বঞ্চিত ছিল। কুরআনের অনা ভাষায় অনুবাদ না করাও প্রতিবেশী, পরিবেশেশর অনুন্নত প্রভাবের ফন। শাহ ওলিউল্লাহ সর্ব ভাষায় মহা গ্ৰন্তের অনুবাদের রাস্তা निর্মাণ করলেন তার ফারসী অনুবাদের মাধ্যমে। ভারতের শিক্ষিত মুসলমান প্রত্যেকেই ফারসী জানতেন। তাছাড়া তখন আইন আদালত্ ফারসী সরকারি ভাষা ছিন, তাই শিক্ষিত মুসনমান সমাজে মহাগ্গেন্থে মহানুবাদ বিদ্যুৎ ক্রিয়ার মত সজ্জীবিত হয়ে উঠল।

হযরত ওলিউল্লাহ সাহেব নিজে একজন পীর বা আল্লাহ ভক্ত ফকির ছিলেন। তিনি তার প্রত্যেক ছেলেকে ইসলামী শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়ে শিষ্যভুক্ত করেছ্লেনে। ऊাঁরা যथাক্রমে শাহ মাওলানা আবদুল আজিজ, শাহ মাওলানা আবদুন কাদের, শাহ মাওলানা রফিউদ্দিন ও শাহ মাওলানা আবদুন গণি। আরও তার বাছাই করা ছান্রদের মধ্যে শাহ মাওলানা ইসমাইন, যিনি তাঁর ভাইপপা ছিলেন। আর একজন পরশ পাথরতুল্য বীর ও পজ্তিত সৈয়দ আহমদ ব্রেনবী। তিনি ঢাঁর পুত্র অজিজ সাহেবের ছাত্র ছিনেন। শাহ মাওনানা আবদুল হাই যিনি শাহ আবদুল आজিজের আয্মীয় বা প্রিয় জামাতা ছিলেন। এছাড়া তাঁর আরও বাছাই করা ছাত্র याँরা দিল্পী হতত মাওলানা মওলুবী বা মোল্মা মুফতি হয়ে এসেছিলেন তাঁদের নিয়ে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিপ্থবের মারা丬্মক সংঘ তৈরি করলেন। যে প্রতিষ্ঠান বা মাদরাসা হতে এসব বিপ্মবী বাছাই করে নেওয়া হয়েছিল নেই্ট মাদরাসা দিন্মীর শাহ ওলিউল্পাহ সাহেবের প্রতিষ্ঠা করা। পূব্বেই দেখানো হয়েছে মোল্মাহ মাঅनানা মুফতি বা প্রকৃত ফকিরদের প্রধান কাজ সজাতি-বিজাতি যেই হোক তার সন্গে লড়াই করা, যাঁরা ইসলাম ধর্মে ক্ষতি করে। এর্ষেত্রেও তাই হলো। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ৩০ লদ্巾 মুজাহিদ যোদ্ধা চারদিকে প্রচার কাজে লিপ্ত হলেন, জনমত গঠন করুলেন। উদ্লেশ্য ছিল দুটি, প্রথমত. মুসলমান জাত্তিকে পবিত্র কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী সঠিক পথে পরিচালিত করে ইংরেজকে তাড়িয়ে দেওয়া। ইংরেজরা বড় চতুর, তারা তখনও यদিও সর্ব ভারতের সর্বময় কর্তা কিন্তু সরাসরি যেন লড়তত নারাজ। তাই ভারততর সরুল শিখ জাচিকে মিথ্ প্রর্লাভনে বিশ্বাসঘততক সাজিয়ে মুসলমানদের সক্গে লড়াইয়ে নামিয়ে দেয় যা পৃর্ব্ব আলোচনা করা হয়েছে। ফলস্বক্পপ হাজারে হাজারে মুসনমানকে শহীদ रতত হলো। স্বাধীনতা সং্গ্বামী হযরত মাওননা আসাদ মাদানীর কথায়- "এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে দুই লক্ষের অধিক মুসলিম শহীদ হয়, সাড়ে সাতান্ন হাজার আলिম মৌলবী শাহাদতবরণ কর্রন।" ঐ সাড়ে সাতান্ম হাজার মওলবীকক শিক্ষায় পণ্তিত এবং দীক্ষায় যোদ্ধা করে যাঁরা স্বাধীনতা বিপ্লরে প্রাণ দিতে. উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন আজ তাঁদের নাম নিষ্ঠুর ইত্হিাসে ‘ওহাবী’। আসলে

আরব দেশে নজদের অধিবাসী অবদুল ওহাব আরবীয়দের অনৈস্লামিক কাজকর্ম ও চিন্তাধারা রোধ করার জন্য এবং মহা গ্থন্থ কোরআন ও হাদীসের নির্দেশিত পথে চালানোর জন্য একটা আন্দোলন গড়ে তোলেন। প্রাচীনপন্থীদের সজ্গে ১৮০৩ খৃ家佁 খুব হাঙ্পামা বা লড়াই হয়। আরবের প্রাণকেন্দ্র মক্কা ও মদীনা শরীফ দখল করেন। ঐ সময় মক্কা－মদীনায় কবর পাকা করার নিয়ম ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং কবর পাকা করে বাঁধানো আভিজাত্যের পরিচয় বহন করত। আবদूল ওহাবের নির্দেশে বেশির ভাগ কবর ভেঙে মাটির কবরে পরিণত করা হয়। হযরত মুহাম্মদের（সা．）এবং তৎসংলগ্ন কবরণুলো সংরক্ষিত থাকে। ऊাঁর यুক্তি ছিল মক্কা ও মদিনায় নির্দিষ্己 কবরস্থানগুলো মুসলিম জাতির এবং মক্কা ও মদীনাবাসীর নিকট খুব পবিত্র কিন্তু প্রত্যেকেই যদি কবর পাকা করা খরু করেন তাহলে কয়েক বছুরের মধ্যে সীমিতস্থান পূর্ণ হয়ে যাবে ফলে মক্কা－মদীনাবাসী এবং মৃত হাজ্ীীর দল ঐ পবিত্র স্থানে সমাধিস্থ হওয়া হতে বপ্চিত হবেন।

যাই হোক আমাদের ভারতীয় হাজীরা ফিরে এসে খোভ，দুঃখ ও অভিজ্ঞতা বর্ণনায় প্রকাশ করেন যে，রাসূল্েের বংশধরদের এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনদের বংশষরদের কবর সব শেষ করে দিয়েছে আরবের নতুন রাজা। এই সংবাদে সাধারণত ভারতীয় মুসলমানদের বেশির ভাগ লোকই দুঃখিত হন। শাহ ওলিউল্লার প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দন প্রথমেই মুসলমানদের কোরআন－হাদীস অনুयায়ী চলত উৎসাহিত করেন আর অত্ভক্তি，বাড়াবাড়ি，শের্ক ও বিদআত হতে লোককে নিষেধ করেন। শাহ সাহেবের শিষ্য আহমদ ব্রেলবী হজ হতে প্রত্যাবর্তন করন্লে ইংরেজরা খুব চতুরতার সঙ্গে প্রচার করলো，‘স্বাধীনতা আন্দোলনের নাম্ম যারা আপনাদের ষর্মের বাণী শোনাচ্ছে আসলে তারা ইসলামের শক্র এবং নবী ও সাহাবাদের অপমানকারী দল। এদের নাম ওহাবী，এরাই আপনাদের প্রিয় রসূলের বংশধরদের কবরঔুলো ধ্পংস করে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েহে জার হিন্দুস্থানের রায়বেরেলীর মৌলানা সৈয়দ আহমদ হজ্জ করতে গিয়ে মক্কা হতে সেই দলের অজেন্ট নিযুক্ত হয়েছে এবং এরা সব ওহাবী তাই এরাও আপনাদের শ্রদ্ধেয় পীর－বুজুর্গ ও পূর্ব পুরুষদের কবর ভাঙতে চায়।＇এই কধা ইংরেজদের টাকা খisয়া কিছ্ম দালাল শ্রেণীর লোক প্রচার করতে লাগলো। সাধারণ মানুষ বিষ্ধাসও করলেন অনেকে। সবচচয়ে আকর্ত্যের বিষয় আজও শিক্ষিত মুসলমান， হিন্দু এমনকি यাঁরা লেখক বা ঐতাহসিক তাঁরা সকলেই ‘ওহাবী আন্দোলন’ কথাটা লিখতে বা বলতে দ্বিধা করেন না। অথচ নাজদের আবদুন ওছাব জন্মগ্রহণ করেন ১৭০৩ খৃস্টাব্দে আর তাঁর মৃত্যু হর্যেছিল ১৭৯১ ঋৃস্টাব্দে। অর্থাৎ ১৮২৩ খৃস্টাক্দে خৈয়দ আহমদ ও শাহ হজ করত্ত যান তার অন্লে আগেই

১৭৯১ शৃন্টা<্দ তিনি মারা যান। আর তাঁর দলের প্রভাবও ঐ স সময় অর্থাৎ ১৮২৩

 তবে হজ হতে ফিরে এসে আরা নতুন উদ্যমম জিহাদ জারষ্ঠ নয় বরহ পুনঃ জাহ্প করেন।

প্রকৃত প্রতিভাধর অনেক ঐতিহাসিক লেখক এমন গবেষণামূলক বৃ निখvছেন এবং লেখার ওপর ডళ্টেরেট পেয়েছেন তারারা মুসলমানদের এই आন্দোননকে নানা নামে ভাগ করেছেন যেমন- ওহাবী, তাৰ্রউনি, মুহ্যদী,
 नয় नाম। সারা বিশ্বে যেকোন ব্যক্তি যেদিন ইসলাম অনুযায়ী নিজে চেেন এবং অপরকে চানান্নার ব্রত গ্রহণ করাবেন আার প্রত্যেক কাজকর্মকে কোরআন आার হাদীলের কষ্টি পাথরে যাচাই কর্রবেন তাঁদের র্রপ সারা বিশ্বে প্রায় একই র্রকম হবে, কিঞ্ণিৎ যमि পার্থক্য পাওয়াই যায় তা উম্লেথযোগ্য নয়। সুতরাং নজদের ওছাব প্রতিষ্ঠিত কোন ওহাবী বলে দল নেই আর তাঁদের সল্গে ভারত্র মুসলিম বিপ্পবের কাজ্জকর্ম্ মিল থাকতে পার্রে কিন্হু কোন যোগাযোগ ছিন না।

১৮২০ মৃস্টাব্দে কলকাতা आসার পহথ আহমদ ব্রেলবী পাট্নয় পৌছছ বহহ মূসলমানকে মুয়ীদ বা শিষ্য করেন जবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে কমিটি গঠন করে দেন এবং পাট্না কেন্দ্রের ভার বিপ্পবী মাওলানা বিनায়েe আनীকে ডেপুটি বা খলিফা নিযুক্ত করে একটি নতুন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন আর ভারতের মস্তক বগ্গদেশের কনিকাতায় এসে পৌছন। কনকাতা কেন্দ্রকে মজবুত করে বিপ্পবের বহ্নিিিখা জা|नाতত পারলেই সারা ভারতে ইংরেজ মার খাবে এই ছিল তাঁর ধারণ।। কলকাতার বড় মসজিদের নাম তখন ছিন কিতাবুদ্দিনের মসজিদ, ওখানেই এসে উঠলেন এবং বড় বড় লোককর সক্গে আলাপ-আলোচনা করনেন। (দ্রঃ 'শহীদ তীতুমীর', आবদুল গফুর সিদ্দিকীর লেখা ২য় প্রকাশ পৃঃ ৪২)

এখানে পীর বা ফকির্র আহযাদ সাহেব একটানা তিন মাস থাকেন এবং বহ
 পরিণত হর়্েছিলেন। সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ শহর কলকাত। ভারত্রে বিতিন্ন ছ্গান্রে লোক আসজে আার ৯ মসজিদে এনেই ইংরেজদের বির্রুদ্ধে জেছাদের তালিম পেত, नিত বা धनতে। অত্রএব বেশ ভালভাবে প্রমািত হচ্চে, ১৮২০-এ
 বুनिয়াদ দিত্যে ১৮২৩ সালে জারবে গিট্রেছিলেন হজ কন্ততে। হজ হতে ফিত্রে এসে আবার ইংেরজদের বিফৃদ্ধ্ ম্বাধীনতার আন্দোলনের মধ্যে তিনি শিখদের বিরুত্ধে (আসলে ইংরেজরের বিরুস্দে) ভিহাদের ফন্তেয়া দেন।

পৃর্ববল্গে মাদারীপুর आমে মাওনানা শরিয়াতুল্মাহর অন্ম হয়। তার বাবা－মা
 কলকাতায় এসে মাওনানা বাশারত आলীর্র কাছে যুবক শর্রিয়তুধ্qाइ উচ্চশিক্শা निত্ত থাকেন। ఏ মাওলানা সাহহবই ছিলেন হযরত আহমদ সাহেবের ভক্ত এবং
 ना। তারপর খुক্রু－শিষ্য উভয়ে মক্কা গেলেন এবং かুকু－শিষ্যের আরও উষ্চশিক্পা © থাকা－चাওয়ার ব্যবস্থা করে হানাফী মজহাবের বিথ্যাত পণ্তিত তাদর সোম্ধালের নিকট সুফিতত্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর মিসর্রের আল আজহার
 ঠিক এই রকম রহুই থোজ করছিলেনু হयরত आহমদ ব্রেলবী বশ্গ দেশের জন্য। ১৮২১ 丬ৃন্টাব্দেই কলিকাতায় যোগাযোগ হয় এবং ঢাঁকে তাঁ্য পদ সমক্ধে সচেতন করা হয়। মাওनাना শরির্য়ুদ্ঘাহ সাহেব ইংরেজ সৃষ্ট জমিদার ল্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করা ও ইংরেজদের সচ্গে লড়াই মনে করে লোষিত，অত্যাচারিত কৃমক， তাঁী，कृলি প্রতৃতি অনুন্নত ৩ দর্দ্র শ্রেণীর মধ্যে আন্দোলন পরিচাননা করেন। একটা কथा शूব মনে রাখা দর্রকার লেটা হচ্ছে এই ভ্যে，মুসলমান জমিদারও কিছू ছিন，যারা আান্দাননের প্রতিকৃলে ছিন। তাদদরও রেহই দেওয়া হয়নি। অ সময় হিন্দু জমিদারগণ মুসনমান কৃষকদের নিকট কাनीপৃজ，দ্গ্গাপূজা ইত্যাদিতে কর আদায় করত্তে，या ইসলামবিরোধী। অन্যদিকে মুসनমান প্রজাদের জন্য ঈদুল－অাজহা পর্বে গর্ত ব্যবহার বক্গ করা হয়েছিন। মাওনানা শরিয়শুহ্মাহ পৃজার চাদা দিতে মুসলমানদের নিষেষ করেন এবং পর্বে গরু ব্যবহারের উৎসাহ গ্রান কর্রে।

মোটকথা তিনি ধর্ম সংক্কারকद্রপপ সপ্পাম চাनिয়ে সং্গামের বুनिয়াদ
 দদদু মি৫木）মাকা পাঠালেন। সেখানে বিদ্যা শিক্ষা লাডের পর বাড়ি এনেন এবং भिजात निকট উक্চশিষ্কা निয়ে তিনি উপयूত্ত প্রতিनिधिত্তে পরিণত হলেন। ১৮৪০









প্রভ্তিত অत্রে সজ্জিত হয়। সর্বপ্রথম তিনি ‘বিপ্রবী খেলাएত ব্যবস্शার র্রতিষ্ঠা কর্রেন পুরোপুরিভারে। এই শাসন পरদ সর্ব্রোচ্চ পদে যিনি থাকর্নে তাঁকে বলা হতে ‘उস্তাদজি’। তাদের পরামর্শ্দাতারা দুজন ছিলেন ‘খলিফা'. এমনিভাবে সুপারিনটেনডেঁ খলিফা, ওয়ার্ড থনিফা, গাঁও থনিফা প্রভৃতি নানা নামে পদের ব্যবস্থ ছিন। তিন-চারশত বিপ্পবী পরিবার নিয়ে অকটি গ্রাম ইউনিট ছিন। স্পাঃ খলিফার একজন পিয়ন ও একজন পেয়াদা থাকতো তাদের দ্বারা নিম্ন হতে উপর্ত মহলে যোগায্যাগ ও নির্দেশ পাঠান্োর ব্যবস্থা ছিন। (দ্রঃ M.A. Khan op. cit, PP 104-112)

তাঁরা আদালত পঞ্চায়েত গঠন করেন এবং সমষ্ত অঞ্চলের বিচার বিপ্পবীরাই করতে লাগলেন। মুসনমানদের জাকাত, ওশর ইত্যাদি দাত্য অর্থ এবং সংগঠন্নর চাদা ফসস হতে তোনা. ঠিকমত जा আদায় করা, Mেনাবাহিনীকে শক্তিশানী করা, মাদরাসা-মক্ত্ তৈত্র করা, মসজিদ তৈরি করা প্রভৃতি কাজ জাদূ খেলার মত চলত্ লাগল। এমন অবগ্থ অল, বিপ্পবীদের সুবিচার ব্যো ইংররজ বিরোধিতার নামাত্তর। অর্থাৎ পৃথিবীত অমি জায়গা या আছে সব উপ্বরের; সেখানে জমিদার বা সর্রকাররর কর নেওয়া জুন্নুম বা অত্যাচার। মানুষ সব সমান, আমাদের কার্রো উপর তাদের কর্তৃত্ব করার অধিকার নেই।

তাই অমুসनমানরা অনেকে চাঁদের কাছেই অভিভোপ করত্নে। বিচারও
 মিঞার সৈন্য বিতাগে ছিল। শেষে দুদু মিঞা তাঁর সমষ্ত এলাকায় ঘোষণা কর্েে, সমষ্ত বিচার আমাদের স্বদেশী আদালতে হবে। यमि কেউ ইংরেজদের आদাनত্ত বিচার প্রাথ্থ হয় তাহলে তাকে শান্তি নিতত হবে। ইংরেজ ব্যবসায়ী বা
 বিপ্মবীদদর হাত। জার জমিদার c্রেণীও খুব अসন্ত্ট হল। মুসনমননদের সহযোগিতায় ঁাদদর মত্তে ‘গরিব ছোটলোকদের’ এত মাথায় তোলা অবিচার মাত্র। তাই এইবার ইংরেজদের তुষ জমিদার व্রেণী হিন্দূ অবং মুসনমাन উভয়
 थाকে। (5্রः P.J.D.C.C. No 25, 29 May 1843, P. 462)

এবার ইঃরেজদের ইশ্তিতে ফরিদপুরের সিকদার ও ল্োষ পর্রিমার নাম্ দ দুজন বড় জমিদার মুসনমান প্রজাদhর সানা মোষণা করলেন, মুসলমানরা গরু কুরবানী কর়ত পারবে नা। कानी ও দূর্গা পৃজায় কর দিতে বাধ্য হত্ত হবে এবং দাড়ির উপর কর বসানো হয়, आার নিশেষ করা হয়, মুসলমান বিপ্লবী দনের সক্গে কোন
 জमিদারদ্দর দ্বারা কঠোর শাষ্ঠি পোত বাধ্য হয়। (দ্রঃ A. R. Mallic, op, cit, M. A. Khan, op cit PP 27-28)

দूদ মিঞা ১৮৪১ খৃস্টব্দে কানাইপৃরের সিকদার ৩ ফরিদপুরের জয়নারায়ণ অমিদারদের বিরুদ্ধে সৈন্যসহ আক্রমণ করলেন এবং তাঁদের উভয়কে পরাজিত করলেন। খুব মনে রাখা দরকার ঐ যুদ্ধ शিন্দু-মুসলমানে নয় বরং কৃষক-জমিদারের যুদ্ধ অথবা ইংরেজ শাসকের বির্পংক্কে মুসলমান বিপ্পবী শোষিত্দের যুদ্ধ। কানাইপুরের জমিদার দুদুর দাবি মেনে নেন এবং নিজ্েের ভুললর জন্য ক্ষমা চান। কিন্তু ১৮৪২ খৃস্টাব্দে ফরিদপুরের জমিদার জয়নারায়ণ প্রবলভাবে বিপ্লবীদের বাধা দেন ফনে যুদ্ধ তুমুলভাবে জ্পপ নেয়। লেশ্যে বিপ্লবীরা জমিদারের ভাই মদন বাবুকে ধরে নিয়ে চলে যায়। অনেকে বলেন, তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয় এবং পদ্মা নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। (দ্রঃ A, Khan, op, cit, PP, 27-29)

৮০০ জন মুসলমান বিপ্পবী ক্র কাজে নিযুক্ত ছিলেন। জমিদাররা ইংরেজদের আদালত্ত মামলা করেন। বিতারর 之之 জনের সাঁ বছর করে জেল হয়।

দুদু মিঞার কোন শাস্তি হয়নি, তিনি মুক্তি পান। অবশ্য তা অनেকের মতে তাঁর শাস্তি হনে হিতে বিপরীত হতো, কেননা পুলিশি রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ সময় দুদু মিঞার হাত্ আশি হাজার নোক প্রাণ দেয়ার জনা প্রস্তুত। (দ্রঃ P. J, D, oc, No 997 April 1847, P, 146)

১৮8১ ও ১৮-8২ এর घটনার পর মুসনমানদের বির্রুদ্ধে হিন্দু জমিদারগণ লড়াই করতে সাহসী হননি, তবে ইংরেজদের সক্েে যোগাযোগ করে সমস্ত সংবাদ সরবরাহ এবং পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জমিদারের সহগ্গ কৃষকদের লড়াইটিকে হিন্দু-মুসলমানের লড়াই বনে প্রমাণ করার খুব চেষ্টা করা হয়্যেছিল। যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমনেন্দুদের মতে জমিদারগণ অনেক্কাংশ্শ সাফল্যমগ্তিত হয়েছিলেন। লড়াইটিকে হিন্দু-মুসলমননদের লড়াই বলেই সাধারণ মানুমকে বোঝানো সম্ভব হয়েছিল।

ঐ সময় ডানলপ সাহেব কালিমপুরে নীলকুঠির প্রভাবশালী সাহেন। ঐ ইংরেজের বিশ্বস্ত পরিচালক ছিলেন কালিপ্রসাদ কাঞ্জিলাল নামে এক গোমস্তা। ডানলপ সাহেব এবং ব্রাক্মণ গোমস্তা আট শত সশত্ত্র লোক নিয়ে বাহাদূরপুরে দুদू মিঞার বাড়ি আক্রমণ করে বাড়ির চারজন প্রহরীকে হত্যা করেন খবং বন্ ব্যক্তিকে হ্ত্যা করে সেই বাজারে দেড় লক্ষ টাকার অর্থ সম্পদ নিয়ে বিজয়ী হক্রে বাড়ি ফেরেন। (দ্রঃ M.A. Kha'n op, cit. ৩৩ এবং অধ্যাপক অমলেন্দুর লেখায়)

১৮-৪৬ সালে ৫ ডিসেম্বর দুদু মিঞ্রা প্রত্তিশোধ নিতে ডানলপ সাহেবের কুঠি আক্রমণ করেন এবং গোমস্তাকে বাখরগঞ্জ এ্রলাকায় অপহরণ কররে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয় আর ২৬ হাজার টাকা ক্রত করে দেওয়া হ্য। চারজন নিহ্ত আর দেড় লক্ষ টাকার ক্ষতির তুলনায় নিশ্যইই এ ক্ষত্তি অল্প। (দ্রঃ P, J, D, O, C No, 99, 7 April, 1847 PP, 147-148, Jwise, op cit P, 25)

সেই সময় $ি$ ডিট্ট্রিক ম্যাজিল্ট্রেট ডাননাপর বক্গ ছিলেন এবং দুজনেই ছিলেন ইংরেজ। ডানলপ কোর্টে কেস করলেন। দ̆দ মিঞ্গ এবং ৬৩ জন মুসলমাन বিপ্পবীকে বন্দি করা হয় বিচারে সকলের শাস্তির রায় হয়। তখন ভারত্রে রাজধাनी কলকাতার সর্ব্বাচা आদানতত आপীল কয়া হয়। কৌসুলি ইংত্রেজ সকনেই মুক্তি দেয়। ১৮৪৭ সালে মুক্তি পেয়ে দूদ মিঞ্যা সারা ভারতে প্রত্যেক কেন্দ্রে সংবাদ পাঠান ভে চারদিক হতে এক সক্গে ইংর্রে ধ্ধংস করা অভিযান চাनাতে পার্রলে ইংরেককে তাড়িয়ে দেশ ষ্বধীন় করা সষ্বব হবে। ষড়যব্র চলঢত নাগলো, শেশে খুবই গোপনে সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করা হন। সারা ভারতে আন্দে|লন ও বিপ্মবকে ইংর্রে তার সৈনাবাহিনী দিয়ে দমন কর্ছে। সুতরাং সৈন্যদের কোন প্রকার ঝ্কেপ্র্যে তুনতে পারনেই উশ্দেষ্য সফন হতে পারে। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুক্ধে ভয়াবহ র্পপ র্রদ্র মূর্তি ধরার পৃর্ব্বই সরকার টের পেল যে চতুর नেতা जালাউफীী ওর<ফ দूদ মিঞাcে জ্রেলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাই চাঁে বক্দি করর জেলে খুব অত্যাচ্র ও দুর্ব্যবহারের ইক্কন করা হল। শরীী দুর্মল হয়ে অসুস্থ অবস্থায় তিনি থাকলেজ মন আর মস্তিক দুর্বন হয়নি অকদূ心। তাঁকে ছাড়া হয়েছিন ১৮৬০ সালে। তাঁকে বে ৩খু उয় করেই সরকার তাদদর निরাপক্তার জন্য বन्দি করেছিন অতে সন্দেহ নেই। (দ্রঃ,J, Wise, op cit, P, 25; M. A. Khan, op cit, PP 42-43)

দ বছর তিনি জেনের বাইরে থাকনেও জেন অত্যাচারের জের টানরে

 জাজ্রকার নিষ্ঠুর ইতিহাস যেন ভুলে গেছে সে কथা।

দू মিঞ্ঞার মৃफ্যুর পরেই গিয়াসুদ্দিন হায়দার হাল ধরনেন বিপ্পবী দলের।
 নোয়া মিএ্ৰ)-কে নেত নির্ধার্রিত করেন।











হজের সময়। आাগে হতেই তিনি ঢাঁর চিত্তাধারা বিপ্পবী পদ্ধত্ত্তে বিশাসী ছিলেন। এথন তিনি তার কাছে বায়াত বा যুযীী रলেন আর निজের आজীবন
 ভারত্র শ্রেষ্ঠতম রাজনৈতিক কেন্দ্র কলকাতায় তथা বাংলার বিभব্বে ভার मिलেন। মীর निসার आनो পীর বা তुরুর পরামশ্শ প্রথমম তবলীগী অडিযান ত্রু কর্রে, যাত্ প্রত্যেক মুসলমান প্রথঢ্ম প্রকৃত মুসলমান হতে পারে। তাহলে ইংরেজকে তাড়ান্নের জন্য তারাই নিজেরা খেপে উঠবে, থেপানোর্র দরকার্র হবে ना। ১৮২৭ ચৃস্টাব্দের দিকে যথন শিখদের বিরুদ্ধে সৈয়দ आহমদ জিशদের
 ধর্ম প্রচারই করে যাচ্ছেন। তার প্রধান কারণ ইংরেজ যেন বঙ্গের ঘ̆াি চির্ণ করার চিত্তা না করে, যেহেহু এখানে এখনো অনেক কাজ বাকি आহে। কিজ্ুু অত্যু গোপনে চাদা তুলে এবং আఖ্যবनী দিতে প্রয్হুত এমন মুসনমান যুবকদের সুদূর পাঞ্জাবের সিত্তানা অঞ্ষনে পাঠাত্তন আর প্রায় দনই ঐ আমন্ত সফরে যেত্নে।
 यूর্ধের সর্বপ্রকার đ্বেনিং নিসার আनী নিজ্জেই দিত্তে। বেহেহু তিনি একজন বিখ্যাত কুস্তিগীর বা ব্যায়ামবীর ছিলেন- গফুর সিল্লিকী লিशিত ‘শহীদ তিতুমীর’ v०-8) এヌং A. R. Mallick op cit, PP, 76-77 দ্র॰) णांর জ্বাनাময়ী বাগিিण শক্তি ছিন, जাই ঢाँর বক্কৃত শোনার জন্য সভায় হিন্দু-মুসনমান নির্বিশেশে জমায়েত হরো।

তীতूমীর ইসলাম ধর্মকে থেমন ভালোবাসত্তেন আবার তেমনি হিন্দুদ্দের দুঃখ-দूর্দশার কथাও চিত্তা করতেন এবং তাদের বিপদ্দ নিজ্জ য্াসাধ্য তাদের পাশে গিঁ়ে দাঁড়াতেন। এতদসন্ত্sে ইংরেজের পোষ্যপুত্র জমিদারগণ তাঁর উপর
 লেখকের উদ্ধৃতিস্বর্রপ একাং্শ তুলে ধারা হলো- "তীতু আপন ধর্মমত প্রচার করেছিল। সে ধর্মমত প্রচারে পীড়ন তাড়ন ছিন না। লোকে তার বাগবিন্যাসে মুఫ্ఘ হয়ে जার প্রচারে স্তুভ্তিত হয়ে তার মতকে সত ভেবে, তাকে পবিত্রাতা মনে করে, তার মতাবলষ্বী হয়েছিন এবং তার মন্ত্র গ্রহণ করেছিল। তীহু প্রथমে শোনিতের বিনিময়ে প্রচার সিদ্ধ করতত চায়নি। জমিদার কৃষ্পদেব জর্রিমানার ব্যবস্থায় তার শাত্ত প্রচার হৃ্তক্ষে করলেন।" (দ্রঃ বিহারলাল সরকারের 'তীহুমীর বা নারকেল বেড়িয়ার লড়াই, কনিকাত ১৩০৪, পৃঃ ৪৭)

ইংরেজের বলে বলীয়ান বিথ্যাত জমিদার রামনারা়্যণ বাদু (তারাשিিয়া), কৃষ্ণদেব রায় (পুঁড়া), গৌড় প্রসাদ চৌধুরী (নগরপুর) প্রমূখ প্রখ্যাত জমিদার র্মিনিতভাবে নিসার সাহহেের আন্দোলন খতম করার জন্য প্রকাশ্যে প্রত্দিন্দূিা -রুু করেন। পত্যেক জমিদার তাঁর এলাকায় ৫টি বিষয়ে নোটিশ জারি করনেন।

যथা＂（১）यারা তীতুমীরের শিষাত্ব গ্রহণ করে অহাবী হবে，দাড়ি রাখিবে，গোঁফ ছাঁটবে，তাদের প্রত্যেকে ফি দাড়ির ওপর জাড়াই টাকা এবং ফি গ্োঁফের ওপর পঁচসিকা খাজনা দিতে হবে।（২）মসজিদ প্রস্তুত করলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্য পঁচচশত টাকা ও প্রত্যেক পাকা মসজিদের জন্য এক সহ্য় টাকা জমিদার সরকারে নজর দিতে হবে।（৩）পিতা，পিতামহ বা আप্মীয়স্বজন সন্তানের যে নাম রাখবে সে নাম পরিবর্তন কর্রে অহাবী মতে আরবী নাম রাখলে প্রত্যেক নামের জন্য খারিজানা ফি পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারের জমা দিতে হবে।（8）গোহত্যা করলে হত্যাকারীর দক্ষিণ হত্ত কেটে দেওয়া হবে，যেন সে ব্যক্তি আর গো হ্ত্যা করিতে না পারে।（৫）যে ব্যক্তি অহাবী তীতুমীরকে নিজ বাড়িতে স্থান দেবে তাকে তার ভিটা উচ্ছেদ করা হবে।＂（দ্রঃ A．R． Mallick op．cit，79－79 এবং সিদ্দিকী প্রণীত＇শহীम তীতूমীর，পৃষ্ঠ। ৫০－৫১）। সূক্মদর্শী অনুসক্ধিৎসু পাঠকদ্দর উপরোক্ত শর্ত পাঁচটি কত মারা⿰্মক এবং তাৎপর্যপূর আর সেই যুগে ঐ জরিমানার টাকার পরিমাণ মুসলমানদের জন্য কত সীমাইীন অত্যাচার তাই 凶্ু বিবেচ্য নয়；বরং ভারত বর্ত্রান পর্যন্ত ত্রিখণে খণ্তিত হওয়ার মূল হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার গোড়াপত্তনকারী ইংরেজ সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী।

সৈয়দ নিসার আলীর या প্রস্గুতি 巨িল তিনি একটl হামলা করতত পারেন কিন্তু উদ্দেশ্য তাঁর হিন্দू－মুসলমানে লড়াই নয়；বরং নড়াই হবে মুসলমান ও হিন্দুদের সক্গে ইংরেজদের। তাই তিনি পুঁড়ার জমিদারকে শান্তির জন্য একটি মূল্যবান পত্র দিয়েছিলেন সেই পত্রটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।
＂বঃ জनাব কৃষ্ণদেব রায় সমীপে－পুঁড়ার জমিদার বাড়ি। মহাশয় আমি आপনার প্রজা না হলেও आপনার স্বদেশবাসী। आমি লোক পরম্পরায় জানতে পারলাম আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন，আমাকে অহাবী বলে আপনি মুসলমানদের নিকট হেয় করার চেষ্ঠা করত্ছেন। আপনি কেন এর্প করত্তেছেন তা বুঝত্ত পারা মুশকিল। আমি आপনার কোন ক্ষতি করি নাই। यদি কেউ আমার বিরুদ্ধে আপনার নিকট কোন মিথ্যা কথায় আপনাকে উত্তেজিত করে थাকে তাহলে আপনার উচিত ছিল সত্যের সক্কান করে হুকুম জারী করা। আমি দौन ইসলাম জারী করতেছি। মুসলমানদের ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দিতেছি। এতে আপনার অসন্তোষের কি কারণ থাকত্ত পারন？যার ধর্ম সেই বুঝে। আপনি ইসनाম ধর্ম্র উপর হ্তস্ষেপ করবেন না，অহাবী ধর্ম বলে দুনিয়ায় কোন ধর্ম নাই। आল্মাহ মনঃপুত ধর্মই ইসলাম，ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে শান্তি। একমাত্র ইসলাম ধর্ম ব্যতীত আর কোন ধর্মই জগতে শান্তি আনয়ন করতে পারে না। ইসলামী ধরনের নাম রাখা，দাড়ি রাখা，গ্গোফ ছোট করা，ঈদूল－আজহার কুরবানী করা ও আকীকা কুরবানী করা মুসলমানদের আল্লার ও আল্মার রসূলের

আদেশ। মসজিদ প্রস্তুত করে আল্মার উপাসনা করা৩ আল্মাহর হুকুম। আপনি ইসলাম ধর্মের আদেশ, বিধি নিষেধের ওপর হস্তক্ষেপ করবেন না। আশা করি আপনি আপনার মুকুম প্রত্যাহার করবেন। ফক্ত- হাকির ও নাচিজ সৈয়দ নিসার আनী ওরফে তীতুমীর। (দ্রঃ শহীদ তীতুমীর, পৃঃ ৫০-৫১)

সৈয়দ নিসার আनী ঢাঁর দাড়িওয়ানা সৎ সাহসী এবং নয্র শিয্য মহः आমিনুল্মাহর হাতে পত্র দিয়ে পুঁড়ার জমিদার বাড়ি পাঠান। কৃষ্ণদেব পত্র পড়েই চাঁকে জমিদারি জেলে আবদ্ধ করত্ আদেশ দেন এবং সকলের সামনে বন্দি সিংহ্ মারার মত বন্দি আমিনুল্নাহকে বাঁধা অবস্থায় সীমাহীন প্রহার করা হয় এবং হত্যা করা হয়। এই সংবাদ নিসারের নিকট পৌছালে তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। তাই ব্যথিত দ্দদয়ে বলেছিলেন, আমার আজাদী আন্দোলনের প্রথম শহীদ আমিনুল্ধাহ।

ও দিকে ইংরেজেদের চর্রান্তে কলকাতায় বড় জমিদারদের গোপন মিটিং হয় ‘লাটুবাবু’র বাসভবনে। তাতে অংশ গ্গহণ করেন গোবরা, গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়, ইদুর आঁটিন দুর্গাচার রায়, পুঁড়ার কৃষ্ণদেব রায়, গোবরডাঙার কালিপ্রসন্ন মুখোপাষ্যায়, নূরনগরের জমিদারের ম্যানেজার, টাকীর জমিদারের সদর নায়েব, রানাঘাটটর জমিদারের ম্যানেজার, বাড়ির মালিক লাটুবাবু এবং বসিরহাট থানার ইংরেজ ভক্ত পুলিশ অফিসার রামরাম চক্রবর্তী। (দ্রঃ শহীদ তীতুমীর পৃঃ ৫২-৫৩) সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ইংরেজ পাদ্রে, ইংরেজ নীলকর ও সমণ্ত জমিদার যথাসাধ্য সর্বপ্রকার সাহায্য দিয়ে জমিদার কৃষ্ণদেবকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করা হরে। অধ্যাপক অমলেন্দু দে’র মতে তাঁরা প্রচারের মাধ্যচে হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ত্রাসের সৃষ্টি করেন।

জমিদাররা ওপরতলার ঘাঁটি মজবুত করে পুনরায় পৃর্ব ঘোষিত নোটিশ অনুযায়ী মুসলমানদের নিকট কর আদায়ের অত্যাচারমৃলক অভিযান ษরু করলেন এবং মুসলমানরা জরিমানা অনেকে দিল এবং অনেকে গ্রাম रুতে পলায়ন করনো। কিন্তু বিপ্পবী নেতা তখনো মিলন মৈত্রীর পথই খুঁজতে লাগলেন। তিনি মোটই চাইছেন না লড়াই হিন্দু-মুসসলমান হোক; বরং চাচ্ছিলেন ইংরেজ-মুসলমানে হোক। হিন্দু জনসাধারণ অন্তত নিরপেক্ষ থাকুক। কৃষ্ণদেবের জরিমানা আদায়ের অভিযান যখন সরফরাজপুরে আরম্ভ হন তখন সৈয়দ নিসারের সমর্থকরা বাধা দিল কিন্তু তা টিকল না। হিন্দু জমিদারের লাঠিওয়ালারা মসজিদে এবং গ্রামে পাইকারীভাবে আখ্রন লাগিয়ে দেওয়া আরম করে। অনেকে আখুনে ও অস্ত্রে আহত হয়। অমলেন্দুদ্দ’র মতে একটি ‘সৈন্যবাহিনীসহ সরফরাজপুর গ্রাম आক্রমণ করা হয়। निসার সাহেব বা তীতুমীর এখনো ধৈर্य ধরতে সক্ষম হলেন এবং কোর্টে মোকদ্দমা করলেন। বারাসাত কোট এত বড় নরহত্যা, মসজিদ পোড়ান্না আর গ্রামকে শাশানন পরিণত করার কেস ডিসমিস করে, তখন কলকাতায় आপিল করা হয়। ঢাততও কোন সুবিচার পাওয়া গেল না, তখन
 A. R. Mallick op, cit P-81)

বীরের ไৈर्य ধারণণর শেষসীমা হত্তই কাপুরুষতার সীমা। তাই 'घরি বা করি’ ডেবে নারিকেনবেড়িয়ায় একটি কেল্মা সাষ্যানুসারে তৈরি করা হলো। দৈজদ্লিনের বাড়িতে সৈয়দ নিসারের আরাম করার ৩ গোপন পরামর্শ করার
 সৈন্যকে একত্রিত করে সৈয়দ গাহেব সকনকে প্রশ্ন কর্লেন এখন পাচজন नোকের প্রয়োজন, যাঁরা অজ আজাদী आন্দালনে প্রাণ দিতে প্রস্তত। নারায়্য় তাকবীর ঋ্বনির মধ্যে সহস্র সহ্্য সৈনা ও সমর্থক অनिয়মিত্ভাবে হাত নেড়ে জাनালো প্রাণ দেবার প্রতি্রুতি। এইবার আদেশ হলো কৃষ্ণদেব বাবুর পুঁড়া আক্রমণ কর্তে। সজ্গ সতে মুসनिম লৈনা आমিনুন্মাহ হण্যা মসজিদ ও গাম জ্রালানো আর অন্যায় জরিমানা आদাল্যের প্রত্শিাধ নিতে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলো। জমিদারদের সেনাবাহিনী নীনকর সাছেবদের কর্মচারী এবং পাদ্রীদের সহকারী সকলে মিনে প্রতিরোষ করে心 কিল্যু পরাস্ত করা সষ্ভব इয় নাই। মুসলমান לৈনায়া গরুুর মাংস খাওয়ার ব্যবহ্থা জমিদার বাড়িতেই করে এবং ঢাঁর লোনিতাদি মন্দিরের দেওয়ালে নিক্ষেপ করে। অবশ্য এখেলো জ্্র সমাজ নিদ্দনীয় তার চেয়েও নিন্দনীয় যারা প্রথম আক্রমণকারী বা আক্রমণের কারণ হয়। কিন্ুু প্রত্যেকেই অবাক হলো মাসুম সাহেবের সামরিক কায়দায় সৈন্য পরিচালনা দেখ্থ, যা ইংররজকেও স্ঠ্ভিত করে। (মিঃ হান্টারের লেখা দ্রষ্ঠব্য)। নদীয়া জেনায়ও একটি দাभা সং্ঠঠিত হর্যেছিন নিসার্রের দলের ঘারা। জমিদারের পক্ষে বসিরহাটটর পুলিশ অফিসারের অনেক তদবীর করার জনা পৃর্ব আক্রেশে তাঁকে जাক্রমণ করা হয় এবং হणাও করা হয়। এছাড়া आরও বড় अভিযোগ ইংরেজদের মাধ্যম ছিলেন তিনিই। অনেক มুসলমান সৈয়দ নিসার্রের আইন অমান্য কর্রেন ফলে ঢাদেরও আক্রমণ করা হয় এবং কঠিনভাবে শাস্তি দেওয়া হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির মানুষ আক্রমণের শিকার্র হলেও চারদিকে চক্রান্তমার্কা কথা রটট গেল, হিন্দু-মূসনমানের যুদ্ধ অথচ মোটেও তা নয়। মোট কথা, নারকেলবেড়িয়া অঞ্চলের মানুষ বেশ ভীত সব্রत্ত रর্যে পড়़ ভবিব্যতের ভাবনায়। (A.R. Mallick S Hunter-बর লেখায় দ্রষ্য])

এইবার সৈয়দ নিসার ঘোষণা করনেন, 'আজ হতে ইংরেজদের সজ্গে সর্বপ্রকার বিরোধিত প্রকাশ্যে করত্ হরে। অদিকে জমিদারবৃন্দ, थানা, ইংরেজ অফিসার, ইংরেজ নীলকরদের সুপারিশ ওপর মহলের পরামর্শ্র পরে ইংরেজ
 কিন্তু সৈয়দ নিসার, মসুম ও মিরকিন্নের পরিচালনা পদ্ধতি ইংরেজদের চেয়েও

উন্নত ধররের ছিল, ফলে ইংররজ সৈন্য পরাজ্রিত হয় এবং অনেকে মৃত্যুলীলাবরণ করে।

সেটা ছিল ১৩৮১ সাল। এদিকে ভারতের কেন্দ্রীয় নেতা যুদ্ধ করহেন ইংরেজের সক্শে শিখদের সন্মুঘে। আর ঐ ১৩৮১ সালেই সৈয়দ নিসার সাহেবরা ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করজেন হিন্দুদের সন্মুথে। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হবে হিন্দু ও মুসলমানে এবং শিখ ও মুসলমানে যুদ্ধ, কিন্তু মোটেই না নয়। এটাই ইংরেজদের চালাকি। ১৩৮১ খৃস্টা<্দে মে মাসে প্রथম স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক অর্কি্কিত শিখ আক্রমণে শহীদ হলেন। ইতিহাস অজ নীরব কেন, জানি না। কয়়ক মাস পরে সৈয়দ আহমদ ব্রেলবীর স্বার্গারোহণের সংবাদ সৈয়দ নিসারও পেয়েছিলেন কিন্তু ব্যাপকভাবে তা প্রচার করলেন না। তবে প্রিয় নেতার মৃত্যুর জন্য তিনিও উদগ্গীব হয়ে উঠছিলেন।

এদিকে নারিকেলবেড়িয়ার ইংরেজ সৈন্যের পরাজয়ের সংবাদ কনকাতায় প্ৗীছবার পরেই একজন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে বাছাই করা সৈন্য আর উচ্চ শ্রেণীর কামান পাঠানো হলো নারিকেলবেড়িয়ার কেল্মা পতনের উफ্দেশ্যে। এবারেও সৈয়দ নিসার ওরফে তীতু মিঞা, মাসুম অলী ও মিসকিন খা সৈন্যদের বললেন, আমাদের আগ্নেয় কামান নেই হয়ত মৃত্যু হতে পারে, যাদের ইচ্ছা যুদ্ধে বিরত থাকত্ত পার।’ কিন্তু এমন একটিত দুর্বল হুদয় পাওয়া গেল না যে প্রাণ দিতে ভয় পায়। যুদ্ধ আরমম্ভ হতেই সিংছ নিনাদে হহ্কার ছেড়ে ইংরেজ সৈন্যরের আক্রমণ করলো মুসনিম সৈন্য। ইংরেজ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হ্তয়ার উপক্রম কিন্তু কালবিলম্ব না করে বিল্গাট আগ্নেয় কামান দাগা হ্নো। কামান পরিচালককে হ্তা করার জন্য সেনাপতি মাসুম বিদ্যুৎ গত্তিত কামানের উপরে দোঁড়লেন কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পৃর্বেই কামান দাগা হয়ে গিয়েছিল। অজস্র বিপ্পবী সৈন্য ইংরেজদের কামানের গোলায় ছ্নি্নভিন্ন হয়ে মৃত্যুর কোলে ছিটকে পড়লো। মাসুম তো একবারে ইংরেজদের কোলে গিয়ে উপস্থিত। আর কত্য়ক সেকেণ্ডে আগে লাফ দিতে পারলে হয়ত কামান মাসুমের হাতেই গর্জে উঠততা। মাসুম বন্দি হলেন, কেন্মা ধ্ণংস হলো। মাসুম্মের বিচার হলো, প্রাণদ ফাঁসি। অপরাধ তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর। রাঙ্গা রক্ত দিলেন শ্রদ্ধেয় শহীদ মাসুম আর সৈয়দ নিসার আলী বা তীতুমীরুও কামানের আঞুনের গোলায় শহীদ হলেন। কিত্তু ইতিহাস নীরব, নিঝুম। আর জীবন্ত যাঁদের পাওয়া গেল বিচারে তাঁদের জাহাজ ভর্তি করে ভারত হতে দূরে যাবজ্জীবন দেওয়া হলো আর আহতদের হাসপাতালে দেওয়ার নামে নদীতে নিক্ষেপ করে নিচিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু হায়! আজ ইতিহাস কি নিষ্ঠুর, যাঁদের রাঙা রক্তে তার প্রতিটি পাতা আজ ধন্য সেই অমর শহীদ মাসুম আর তীতুমীরের নাম অনেক দূরে নিক্ষিপ্ত। কিত্তু কেন? কি অপরাধ তাঁদদর? বোধ হয় অপরাধ তাঁদের মুসলমানত্।

यাই হোক সৈয়দ আহমদ আর সৈয়দ নিসারের শহীদ হওয়ার পর ইংরেজরা ভেবেছিল স্বাধীনতা আন্দোলন বোধহয় খত্ম হয়় গেল। আসরে আন্দোলন কিত্তু খত্ম হয়नि, খত্ম হয়়োছল ইংরেজদের হাতে কয়েক সহস্র মৌলুবী মাওনানা আद্দাহর ফকির। আর তাঁদের লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী ভক্ত কামানের ফাঁসিতে, জেলে, দীপান্তরে নানাভাবে নিহত হয়েছিনেন।

এইবার यাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁদের মব্যে পাটনার মাওলানা এনায়েত আनী, জওনপুরের মাওনানা কেরামত আলী, হ़ায়দ্রাবাদের মাওলানা জৈয়নুদ্দিন, মাওনানা মহর আলী, মাওলানা ফরহাদ হুেন প্রমুখ প্রখ্যাত অলেম ও তাঁদের অনুগামীগণ। ব্রেলীর একজন পীর সাহেব ইমাতাজিমামি যার পধ্চাশ হাজারেরও বেশি মুরিদ ছিল। তিনি তাঁদদর বলে দিয়েছেলেন এখন বেহেশত পাওয়ার সহজ পথ খ্রীস্টান ঘাঁটি খতম করে দেশকে স্বাধীন করা। বাংनায় যে মাওলানা মোল্লাহ ও ওস্তাদজীরা যুদ্ধের জন্য টাকা ও লোক সংথ্র করতেন, তাঁরা নিরক্ষর মানুষদের কাছ্ছে সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর কথা উহ্য রাখত্তেন। ঐ সময় প্রত্যেক জেন্া মাযি্স্ট্রেটকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, यাতে মুসলমান প্রচারকরা দনে দলে যুবকদের উত্তেজ্রিত করে এবং ইংরেজদের বন্ধু শিখদের সত্গে যুদ্ধ করার জন্য না পাঠাতে পারে। আর মুসলমানদের যেন কোন সভা করত় দেওয়া না इয়। মুর্শিদাবাদের লোক বেশি জেহাদে যোগ দিত, প্রাণের বিনিময়ে তারা চেয়েছিল ইংরেজ শাসনের পতন। তার প্রধান কারণ সিরাজের পতন তাদের বা তাদের পূর্ব পুরুষদের চোখখর সামনে ঘটেছে। মুর্শিদাবাদের ইংরেজ্জ ম্যাজিন্ট্রেটকে জেলা তদন্ত করতত এবং বিপ্লবীদের সম্বক্ধে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য উপর মহলের আদেশ হয়। তাই জেলার শাসক তাঁর লোকজন দিয়ে জনসাধারণকে বোঝাত্ত চাইঢলন দেশ, মা, বাবা, ছেলেমেয়ে ছেড়ে অজানা-অচেনা জায়গায় গিয়ে লড়াই করে মরা নির্বুদ্ধিতা ইতাাদি। ১৮৪৩ খৃ'্টাব্পে প্রভিন্সের সুপারিনটটনডেন্ট অব পুলিশ ডবলিউ, ডেমপিয়ার রিপোর্টে জানান, বিপ্লবীরা খুব ধর্মাক্ধ এবং দারুণ একতাবদ্ধ এবং কয়েকজন বিশেষ নেতা দ্বারা পরিচানিত। তারা ব্রিটিশ শাসনেরই বিরোধী। সুতরাং তাদের ওপর খুব সাবধানতার সঙ্গে নজর রাখা দরকার। আর যদি বিদ্রোহের বিস্কোরণ হয় তাহলে সূত্রপাত হবে এইসব ধর্মীয় গ্ব্পপ্লো দ্বারাই। "The Muhammedan poputalion in ...... it is from the excited religious fanaticism of this sect."

এনায়েত আলীর নেতৃত্বে एয় শত লোকের একটি জামাত পদ্ব্রে রওনা হলো। ঢাঁরা কোथায় যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করলে এই উত্তরই পাওয়া যায়- তাঁরা সব হজ্যার্রী। ছয় শত नোক ছোট ছোট দলে একককজন नেতার नেতৃত্ণে চলতে থাকে যাতে লোকের চোথে সন্দেহজনক না মনে হয়। মিঃ ডের্মিয়ার সাহেব

জ্োওনপুরের কেরামত আলীর সজ্গ সাক্ষাৎ করে কিচু কথা বের করার চেষ্ঠা করলেও সাহেব বেশ সুবিধা করতে পারেননি।

রিপোর্টে আরও পাওয়া খায়, সুর্শিদাবাদ জেলার জগিপুর এলাকায় নারায়ণপুর গ্গামে অনেকগুনো গ্রামের লোক একত্রিত হয়ে একটা সীমান্তে যুদ্ধের সাহায্য ও সহযোগিতা করার ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা নিয়েছে। ফলে সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কারণ মুর্শিদাবাদ ইংরেজ বিদ্বেষের জন্য বিখ্যাত। মিঃ ডেমপিয়ার নিজে এই•্যব অঞ্চঢে ঘোরেন এবং কোথায়ও বোঝান কোথাও বা ভয় প্রদর্শন, কোথাভ বা প্রনোভন দিয়ে তাঁর পর্ষে জনমত গঠনের চেৃ্টা করেন। সবই প্রায় আয়ত্তে আসে ওধু নোয়াখালী, ফরিদপুর জেলা প্রভৃতি ছাড়া। উপরোক্ত তথ্যসমূহ Proceeding of the Judiacal Deprtment C.C. No, 21-25, 29 May, 1843 P. 454-461 দ্রষ্বया।

এই মুসলমান বিপ্লবী দল সারা ভারতত কত্য়কটি কেন্দ্রীয় অফিস তৈরি করে, যঝ- হায়দ্রাবাদ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, পেশোয়ার, আটাক রাওয়ালপিণ্তি, থানেশ্ধর, ঝিলান, अমৃতশহর, আম্বালা, দিল্লী, কানপুর, পাটনা ইত্যাদি। এই বিপ্পবী দলে দলে লোক যোগ দিতে থাকে। এমনকি হায়দ্রাবাদের শাসনকর্তার ভাইও आন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর নাম মুবারেজুদ্দৌল্মাহ। তাঁর প্রভাবে বহু বিশিষ্ঠ লোক আন্দোলরে যোগ দেয়। ইংরেজ সরকার মুবারেজের উপর যড়यন্তকারীর অভিযোগ চাপিয়ে তাঁর কিছ্ন বিশেষ সঙীসহ বন্দি করে। কারাগারেই মুবারেজের মৃত্যু হয়, সঙীদেরও কঠিন কধ্টের সঙ্গে প্রায় এগারো বছর কারাগারে রাখা হয়। ( $⺊$ : R. C. Majumdar, op cit, PP 888-889)

বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি ছিল ‘সীতানা’ কেন্দ্র, বাংলা থেকে দূরত্ব প্রায় দু হাজার মাইল। বাঙানি মুসলিম বীরেরা ঐ দুই হাজার মাইন পদব্রজে ধর্মের জন্য ইংরেজদের মারবার জন্য অথবা তাদের হাতে মরার জন্য কেমন করে যেতেন তা শধু পড়ার আর জানার বিষয় নয়; বরং গভীর চিন্তার বিষয়; আর ইংর়েজের চোখে ধুলো দিয়ে কেমনভাবে যোদ্ধা সংগ্রহ করা হততা, আর কেমনভাবে মা-বাবা উৎসর্গ করত্তে মুত্যুর মুথে প্রিয় সন্তানকে, কেমন করে যুবতী স্ত্রী বিদায় দিত তার প্রিয় স্বামীকে, সেই দৃশ্য একটু কল্পনা করলে মনে ভক্তির তরক্গে জোয়ার এনে দেয়। আর ঐ মৌলুবী মোল্মা যাদের বক্তৃতা ও যুক্তিতে মানুষ পতর্গের মত আগুনে đौপ দিতে পারে তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য কিন্ত্রু নিষ্ঠুর ইতিহাস নীরব। পুরুষেরা দান করতো ফসলের অংশ যা তারা মাথার घাম পায়ে ফেরে কঠোর শ্রশে ফলাতো। আর মেয়েরা তাদের অতি সারধর গহনাগুলো খুলে দিত মোল্লাদের হাতে। তাঁরা সেই টাকা কেন্দ্রে পাঠাত্ন। পত্র পাঠাতেন কিত্তু সেইসব পর্রের ভাষা ছিল সাংকেতিক। দলের লোক ছাড়া বোঝা অসষ্ভব ছিল। আরও কঠিন কাজ করতে হত্ো বিল্লবীদের

७প্তচর বাহিনীত যারা সচ্ছল পরিবারের ছেলে হয়েও, শিক্ষিত হয়েও মৃর্থ্র अভ্যিনয় করে সাহেবদের বাড়ির চাকর হয়ে সংবাদ সরবরাহ করেছেন। (দ্রঃ ঐ পুস্তক)

ইংরেজরা শিখ সর্দার রনজিত সিং রায়ের মৃত্যুর পর ১৮-৯৯ হতে একেবার্রে
 বুねলো ই!্রেজ জাতি শিখদের আসল বন্গু নয়।
$3 b 8$ ৯ খৃंট্টাব্দে সেস্টেম্বর মাসে স্বাধীনত। সং্পামের প্রখ্যাত পরিচালক মাজলাनা বেলায়েত आলী পাটনা হত্ত সীতানা घাঁটি রজনা रলেন এবং বিভিন্ন জেলা ওশ্শহরে অবস্থান করে সং্প্রামের বীজ ছড়াতে ছড়াতে মানুষকে জিহাদের দিকে আকর্ষিত করতত থাকেন। এমনিভাবে দিল্লীতে পপৗছান এবং দ মাস সেখানে থেকে দিল্মীর শেষ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহহর সর্গে সাক্ষাৎ কররন। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের যোগ্যতা, বীরত্ জ মহত্তের অভাব ছিন না। কিন্ত্র ডানাভাঙা পাখির মত তিনি শক্তিহীন ছিলেন। সারা ভারত্তে শিখ ও হিন্দুদের্র বিরোধিতা অথবা সহয়াগিতার অভাবে ইংরেজ যেন ভারতকক হাতের মুঠোর ম<্যে পুরেছে। মাওলানা বেলায়েত আनী ইংরেজদের শষু শক্তি, পদ ও সিংহাসন থেকে নয়; বরং ভারত হতে চির বিদায় দেয়ার প্রস্তুতির বাপারে বাহাদুর শাহের সাহায্যে প্রার্থনা করেন। সম্রাটট বাহাদুর শাহ উত্তর দিত়্েছিলেন- আমি আমার প্রাণ দিতেও প্রস্তৃত, এই বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ সরকারকে হটাতে যথাসষ্ভব আমার সবকিছू তোমরা আশা করতে পার। তারপর মাওলানা বেলায়েত আলী সীতানায় প্ৗৗছালেন, সেখান্ন তাঁর ভাই এনায়়ত আলী কর্মরত কঠিন কর্তব্যে গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ণ দিচ্ছিলেন। দুই ভাই-ই একই মন্ত্রে দীক্ষিত। এনায়েত আলী প্রস্তাব কবলেন ইংরেজদের সন্সে সামপ্রিক যুদ্ধ করার। (Total war) কিन্ধू মাওলানা বেলায়েত আলী আরও প্রস্তুতির প্রয়োজন মনে করে বললেন, সামগ্গিক যুদ্ধ করার অর্থ পরাজিত ऊुওয়া। (দ্রঃ R, C, Majumdar P, 890) ১৮৫২ খৃস্টাক্টে বিখ্যাত বীর মাওলানা বেলায়েত आলী দেহ ত্যাগ করেন।

হযরত মাওলানা শাহ আহমাদ মুজাল্দদ সাহহবের বিষয় পৃর্বেই আলোচিত रয়েছে। তাঁরই স্বপ্ন সাধনা এবং বাদশাহ আলমগীরের কান্नাপ্পুত अন্তিম মোনাজাত বা প্রার্থনার ফলস্বক্প ফকির মাওলানা শাহ জলীউল্লাহর রোপিত বৃক্ষের ফল মহাজের মক্কী হাজী এমদাদুল্মাহ यাঁর সম্বন্ধেও পৃর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি যেমন আধ্যায্রিকতা বা তাশাউফ তত্ত্বের মুকুটমণি ছিলেন তেমনি রাজনৈতিক চেতনাততও ছিলেন সুদূরদর্রক নেতা। তিनি স্বয়ং বিপ্লবী সৈন্যদের উ়ৎসাহ দিয়ে যেতে লাগলেন । ১৮৫৭ সালে তাঁকে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধের পরিচালক করা হলো। অপর্রিকে পীর ফকির মাजলানা রািিদ আহমাদকে (র.) যুদ্ধের প্রধানমন্তী করা হয়। আর মাওলানা পীর মাহমাদুল হাসান (র.)কক পররাষ্ত্র

मखত্রের প্র্ান হিসেবে বরণ করা হয় । হযরুত সৈয়দ आহমাদ শহীদদর্（র．）

 পরিচালক সন্দেহ নেই।（দ্র ঃ হায়াতে মাদানী）

অनেকের ধারণা মিঃ উইলিয়াম হান্টার जকজন মুসলমান দরদি ই？রেষ।
 প্রমাণ इয় जाँর মুসলমানथ্রীতির কथा। কিত্ু প্রকৃতপক্ষে মিঃ হান্টার ইসলাম

 ভারত বিভাগে সহায়ক। यেমন পবিত্র কোরতান্রে ওপর জাঘাত হানত্ মিঃ হান্টার বলেছেন，＂কোরানের বাণীর সকন অর্থ অই শে，ইসলাম্রে অনুসারীরা
 কিম্বা গোলামির অবস্থা বরণণে অথবা মৃত্যাবরণ করার সুভ্যাগ দেবে। একটা आयূनिक＂নেশানের＂অভাব সংকট সমাখানের উপযোগী করে কোরাজান লিখিত इয়नि। जा लिথिত হয়েছিন একটা স্থানীয় যু⿸্ধপ্রিয় অারব গোত্রের উৎপীড়িত， আক্রমণকাযীী ও বিজয়ী সস্প্রদা／্যের ক্রমিক ভাগা পরিবর্তন্নর ভৃমিকার উপয্যোগী কর্রে।＂ইত্যাদি आারও অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর মুসলমান বিদ্দেবীতা প্রমাণ করা याয়। ত্র তার পুষ্ठকে পাজ্তিত্যের প্রশংসা বা প্বাধীনতা आন্দোনनের অনেক সত্য
 ভারত্তে জনগণের সামগিক অসন্তুষ্টি সৃहিতি কারণ অন্নসक্木ান এবং তার র্রিপোঢ লিষতে দিলে তিনি ঐ বিখ্যাত বইটি লিঞ্খেছেন। বইটির নাশ্মও বোঝানো যাা়্









 গ্ণণ করেন।＂＂অনেক বছর ধরে দूঃসাহসী মুসলমানরা ব্যেখানে প্রকাশ্য
 বিক্পুদ্ধে চিরত্তন বিপদ। কোন না কোন কারণে তারা আমাদের শাসন প্রণাপী থেকে দৃর্রে সরে আছে। ন্মতাবাপন্ন হিন্দু সম্প্রদায় যেথানে আমাদর প্রবর্তিচ পরিবর্তনখলো আনন্দের সল্পে মেনে নিয়েহে সেথানে মুসনমানরা जাদের জন্য डীষণ অত্যাচার হিসেবেই ষরে নিত্যেছে।" "পাজাব সীমান্তে বিদ্রোফী বসভি

 কর্নে সাধারণ চাকররের মত গোলামি করত।" এবং বহৃ দেশ বিখ্যাত মাওলানা গোলামের মত খািি পায়ে তাঁর পাক্কির দূ ধার দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে ব্যেত্ন।" উপরোক্ত তত্ত্বరতনা মুসনমানবিদ্দেবী হান্টারের লেখা হতে নিলেও আমাদের ইত্হিস তৰ্থ্যে সত্যতার পরিপৃরক। তিনি আরু লিখ্ছেন, "১b২২ সালে তিनि হজ कরতত যাन ज্রৃং পृर्বেকার ডাকাত্কেক হাজী সাহেবের আল-খ্থো্মায় এককবারে ঢেকে দিয়ে তিনি অক্টোবর মাসে বোমাই শহরে উপস্থিত হন।" "কলকাতার দিকে রওনা হলেন। কনকাতার সাধারণ মूসলমানর্রা ঁাঁর কাছে এমनडাবে দলে দলে মুরীদ বा শিষ্য হতে লাগলো মে, প্রত্যেকের হাতে হাত ররেথে শিষ্য করা তাঁর পক্কে কঠিন হয়ে পড়ন। তখন মাথার পাগড়ি খুলে
 মুরিদ বা শিষ্য হবে।" "ব্রেনী জেলার জন্যুমিত্র এক বিরাট হাঙ্গামাবাজ অनूচর্রের দন তার সহযোগী হলো। ১৮২৪ সালে সে পেণোয়ার সীমান্তের জসনী
 মোষণা করনেন।" "১৮২৬ সানে ২১ ডিস্সেধ্র বিষর্মী শিখদের বিক্তক্ধে জিহাদ
 প্রদেলে জিহাদদর বাণী তার শিষ্যদের বাড়ি বাড়ি পপोছ్ দিয়েফিি।" "১৮৩০ जানের জুন মাসে এক্বার পরাজিত হয্যেত বিপ্পবী সৈन্যরা দুর্দান্ত বিক্রমে সমতলভূমি ছিনিয়ে লেয়। जার সেই বছর শেষ इওয়ার আগেই পাজ্জাবের রাজখাनী পেশোয়ার তারা ছিনিয়ে নেয়।" (मि ই心্যোন মুসলমান অধ্যায়)

সৈয়দ आহমাদ যে ই!রেজ শাসনের অবসান করত্ত চের্যেহ্হিন তার্র জনা মিঃ হান্টার লিত্থছিলেন, "..... बই বাণী দিত্রে নিজের নামে মूদ্রার প্রচলन কর্রে। হিন্দू-মूসলমান জাতির স্বাধীনতা সश্গামের প্রবণতা বা পরিমাণ অনুমান কढ़ा যায় হান্টারের লেখায়- এক ইংরেজের উত্তর ভারতত অনেক বড় বড়
 নিয়মই হচ্মে অদের বেতনের অকটা নির্দিষ্ট অং্শ নিয়মমিতভাবে সিত্তানার

বসতির জন্য পাঠিত়ে দেওয়া। আর যারা দूঃসাহ্হসিক প্রকৃতির তারা বিপ্মবী नেতাদের অধীনে কমবেশি সময়ের জন্য কাজ করত্তে যায়। ऊাঁরা হিন্দু ওভারসিয়াররা যেমন সময়ে সময়ে ছুটির দরখাস্ত করে বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ পালন করতত यায়, সেই রকম ১৮৩০ সাল হতে ১৮৪৬ সাল পর্যস্ত তাঁর মূল্যবান পেয়াদারা কয়েক মাসের ছুটি নিয়েছে এই অজুহাতে যে, তাদের জিহাদে যোগদান করতে হবে।" "আমাদের কর্তব্যচ্যুতিতে আমাদের প্জারা জিহাদী বাহিনীতে যোগ দিয়েছে আমাদের শিখ প্রত্বিবেশীদের ওপর।" आগেও একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে ইংরেজ ও শিখ পরস্পর একে অপরের উত্তরাধিকারীর মত ছিল বলা যায়। "আমাদের পাজাব অধিকারের পর যে ধর্মান্ধতা পৃর্বে প্রচওভাবে শিখদের ওপর ফেটে পড়তো, তাই শিখদের উত্তরাধিকারীরূপে আমাদের ওপর বর্ষিত হতে লাগলো।"

সারা ভারত এমনকি বাং়লা হত্ত স্বাধীনতা যুদ্ধে মুসলমান বিপ্লবীরা কেমনভাবে টাকা এবং যোদ্ধা সরবরাহ করতো তারও প্রমাণ ঐ মিঃ হান্টারের্র লেখা হত্তেই পাওয়া যায়, "বাংলাদেশ থেকে বিদ্রোহী বসতিতে নিয়মিতভাবে মানুষ ও টাকা পয়সা চালান করার জন্য তারা একটা পাকা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। ঠিক সেই সময় পাটনার ম্যাজিট্ট্রেট রিপোর্ট পাঠান, পাটনা শহরে বিদ্রোহীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।" সৈয়দ আহমাদ সাহেবের ১৮৩১ খৃস্টাক্দে শহীদ হওয়ার পর অনেকে আন্দাজ করেন, মুসলমানরা বোধহয় চুপচাপ ছিল পরে একবার ১৮৩১ সালে ধুমকেতুর মত আবার বিপ্নব তুু হ্য়ে গেল। কিন্ুু আসল সত্য হচ্ছে এই যে, মুসলমান বিপ্পবীরা বারবার ইংরেজদের আক্রমণ করেছে। মিঃ হান্টার বनেছেন, "সব সময়ই জিহাদীরা সীমান্তের আদি জাতিখ্টোতে ব্যস্ত রেথেছিল বৃটিশ শক্তির সক্গে বিরামহীন সগ্গাম সংঘর্ষে ........ ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৮৩ সালের মধ্যে আমরা ষোলবার যুদ্ধ চালাতে বাধ্য হয়েছি। আর চার জনা তেত্রিশ হাজার সৈন্যের দরকার হয়েছে।" "আর ১৮৫০ থেকে ১৮৬৩ সালের মধ্যে এই যুদ্ধের সংখ্যা হলো কুড়িবার। চার জন্য দরকার হয়েছে ষাট হাজার স্থায়ী সৈন্যের। তাছাড়া অস্থায়ী এবং পুলিশ তো আছেই।" "হিংসার বশবর্ষী হয়ে কেমন করে (বিপ্পবীরা) যুদ্ধের চ্যালেঞ জানাতে সাহসী হতে পারে এটা বোঝা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়, কিন্তু এটা বোঝা খুবই শক্ত যে একটা সুসভা দেশের (ইংল্যান্ডের) সেনাবাহিনীর সুকৌশল ও সমরনীতির বিব্রুদ্ধে কীভাবে তারা বহু যুগ ধরে টিকে থাকতে পারে।" (দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস)

তখনকার মাওলানা ও পীরদের কাজই ছিল দলবলকে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার এবং এই জিহাদ তাদের কাছে নামাজ, রোজার মত ধর্মীয়া ফর্জ বা

অবশ্য কর্তবা ছিন। তার প্রমাণেও হান্টার বা.লছেন, "সোয়াত্ত রাজ্যে অবशিত্ত ধর্মনেতা आথन्দ সাহেবের প্রায় ছিয়ানক্বই হাজার মুরিদ বা শিষ্য ছিল আয্প তাদের প্রত্যেকটি লোক ইংরেজ আক্রমণের সম্ঠাবনায় সজাগ ছিন্ন। আর এই জনাই তাদের ঈাটি বিশ্বাস ছিল এই বিধর্মীদের (ইংরেজেদের) সজ্গে যথন যু户্ক করতেই হবে তখन একজন ইমাম সাহেবের অধীঢেই थাকা যুক্তিযুক্ত। কার়ণ বিপ্লবী ইমাম সাহেবের পতাকার নিচে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ গেলেও ধর্স শझীদদের মর্যাদা লাড করা যাবে। ১৮৬৩ সালের অভিयানের সময় আমরা তিত্ত অভিজ্ঞত লাভ করেছি, বিপ্লবীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে আযাদেরকক পৃথিবীব্র বীরত্ সমন্ষিত বনেদি মুসলমান জাতিদের তিপ্পান্ন হাজার সস্মিলিত সৈন্যের শক্তি বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। (ঐ পুস্তকে)

মিঃ হান্টারের উপরোক্ত লিখিত মন্তব্যগুলোতে পূর্ণভাবে প্রমাণ হয় স্বাধীনতা যুদ্ধে বিপ্লবীদের শক্তি সামর্ধা, সাহস ও সৈন্য সংখ্যার কথা। আসলে হান্টার ইংরেজ সরকারে বেতনভোগী বিশ্ধাসী কর্মচারী সিভিনিয়ান, অন্তরে ভারতবিদ্বেষে ভরপুর। ঢাই তিনি ঐ তিক্পান্ন হাজার সৈন্যের কथা বলেছেন। আসলে সংথ্যাটি হবে যাট হাজার (Foreign office Records, A Maudud)

সिभाহी বিদ্রোহ না ত্ধীীনতা বিপ্লব?
১৮৫৭ থৃষ্টার্দে সিপাহী বিদ্রোহের অনেক কথা সइজনভা ইত্হিসে পাওয়া यায়। কিন্ুু সিপাহী বিদ্র্রাহ নামটি ইংরেজদের দেওয়া। স্বধীনতার সশ্ধানীয় বিপ্দবীদ্রে ছোট এবং হেয় করার জনাই এই বিলেতী বুদ্ধির ব্যবशার। ঠিক তেমনিভাবেই ‘অহাবী যুফ’ কথাটিও বিলেতী বুদ্ধির বিস্ফোরণ। यাত্ত সাধারণ মूসলমানরা মনে করে ওহাবীরা হযরত রসূনून्নाহর (সা.) অভক্ত অथবা শজ্রু। তারা নাকি নবী ও সাহাবাদের কবর ভাঙার দন। যাই হোক কার্ল মার্কস কিন্ু প্রমাণ করেছেন, ‘বৃটিশ শাসক ল্র্রীীরা অভুাথানকে কেবল সশণ্র সিপাইী বিদ্রাহক্রপপ দেখতে চায়, তার সন্ধে বে ভারতীয় জনগণণর ব্যাপক অংশ জড়িত তा লুকাত্ চায় তারা। (দ্রঃ শ্রথম ভারতীয় স্বাধীনত যুদ্ধ কার্ল মার্কস ঝ্রেডরিক এঙ্भেলস্ পৃঃ -১০)
"বিদ্দ্রাহের ইতিহাস যাঁরা প্রথমে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের সকনেই ছিলেন ইংর্রে। বেশির ভগ লেখক আবার ইংররজ রাজপুরুষ।" ইংরেজ ঐতিহাসিকরা একে বলেছে সিপাযী বিদ্দ্রাহ। আর ভারতীয়রা একে বনতে ঘান ভারতবর্ষ্রেন স্বাীীনতার সং্গ্রাম।" (দ্রঃ সিপাহী যুক্ধের ইতিহাস, মনিবাগচি, প্রথম প্রকাশ, ১ম পাতা)
 আমাদের মোটামূটি জানা ছিল। কিন্ুু তা নয়, সৈন্যদদর ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাইরে থেকেই। বিশেষ করে এটা ছিন মৌলবী মাওলাना ও পীর ফকিরদ্দে কাজ আর তার কারণ ছিন ইংর্রের সুক্কেশলে ধর্মে হস্তক্সে। আগেই বলা হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার ইংরেজ বিদ্বেম্ষের কথা। মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৮৫৭ সালে ২৬ কেব্রয়ারি বহ্নমপুরেই প্রথম সিপাझী বিদ্রোহ হহ্র। आর তার পরের মাসে মার্চ-এ আাुন লাগানোর ঘটনা ঘটে ব্যার্রাকপুরে (দ্রঃ কার্ল মার্কস द্রেডরিক এক্পেলস পৃঃ ১৯৮) "ব্যারাকপুর হতে এক্ মাইন দূর্রে ভাগীরথীর তীরে এ সেনানিবাস। বিদ্রাহের ডক্কা এখানেই প্রথম বেজেছিন।" (সিপাহী যূক্ক্রের ইতিহাস পৃঃ ৩২)

কার্ন মার্কস ও এচ্পেল্স মুসলমান মাওলানা পীর ওनীদের সংক্ষেপে নাম ‘ফকী’’ শক ব্যবহার করেছেন। কোন জায়গায় মৌলুবী শক্দও ব্যাবহার করেছেন।
 মুসলমানরাই করেছে আর কেউ কিছू করেনি তা নয়। মুসলমানদের সচ্েে অমুসলমানদেরও ভূমিকা কিছू কিছू পরুক্ষিত হয়। বেমন কৃষক বিদ্রোহে অনুন্নত হিন্দূদের সক্ৰান মেনে। তছাড়া ১৮৫৬তে সাঁওতান বিद্র্রাহ এবং সন্ন্যাসী বিद্রাহকে অনুন্নত অমুসनমানদদরই অবদান বना যায়। (দ্রঃ মনি বাগচি সিঃ যুঃ ₹ং:) : जব্বে ফকীর বিদ্রোহের নেত। মজনু শাহ-ই-সন্ন্যাসী নেতা ভবানী পাऐককক

বিদ্রোহে অবふীর্ণ করেন বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। জনাব মজনু ভবানী পাঠকের মধ্যে যে বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তার প্রমাণের অভাব নেই (ক) "ফকীর नেতা মজনুর সঙ্গে সন্য্যাসী নেতা ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর ছিল ঘनिষ্ঠ যোগাযোগ। (খ) সাঁওতাল বিদ্র্রাহেও (১৮৫৫-৫৭) স্থানীয় মুসলমান চাঁতীরা ‘সক্রিয়ভাবে সহ্যোগিতা করে। (ক ও খ উদ্ধূতি দুটি ডক্টর মনিরুজ্জামান সাহেবের লেখা হতে নেওয়া হয়েছে; আর তিনি নিয়েছেন নরহরি কবিরাজের লেখা 'স্বাধীনতা সং্গ্রাম বাংলা’ পুস্তকের ৫৩ ও b২ পৃষ্ঠা হতে।)

সৈয়দ আহমেদ ব্রেলবীর শহীদ হওয়ার সঙ্x সগ্গ শত শ্ত মোজাহেদ শহীদ হন। তার মৃ্্য বিখ্যাত নেতাদের মধ্যে মাওলানা ইসমাইল শহীদ ও মাওলানা আবদুল হাই প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য রনজিৎ শিং যেমন ইংরেজদের প্রকাশ্য পক্ষানম্বনকারী তার ওপর ইংরেজদের চক্রান্তের শিকার रয়েছিন ইয়ার আলী নামক এক বিপ্ধাসঘাত। তাই ১৮০৩ খৃঃ বালাকোটের ঐ মর্মাত্তিক বিপর্যয়। বিপর্यয়ের পরেই মাওলানা সৈয়দ ওমর আলি সিত্তানায় উপস্থিত হন এবং সর্বসম্মত নির্বাচনক্রম্ম মাওনানা নাসিরু্র্দীনের বিপ্লবীদের সেনাপতি করা হয়। তারপর মাওলানা এনায়েত আলী, মাওলানা বেলায়়তত আলী, মাওলানা জয়নাল আবেদীন প্রমুv আলেম সারা ভারতে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে জনতাকে ইংরেজদ্রোহী করে তুলতে লাপলেন। জৌনপুরের কেরামত আলী এবং হায়দরাবাদের জয়নুল আবেদীন এমন জ্বালাময়ী ষর্মীয় বক্তৃতা করত্নে যে মহিলারা তাদের গয়না খুলে দান করতে চিত্তা করার অবকাশ পেতেন না। আরও সহস্র সহ্য আলেম প্রত্যেকে জিহাদকেই প্রধানতম পुর্পততম দায়িত্ মনে করে দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। তার মধ্যে মাওনানা মুহাম্মদ আবদুল গফুর, ফারহাদ আলী, মহর্রম আান, সৈয়দ আকবর শাহ, সৈয়দ মোবারক শাহ, শাহ মুহাশ্মদ হসেন, মুহাশ্মদ বাকের আলী, মৌঃ আঃ রহমান, মালদহের आমিরুদীশ, মকসুদ आলি, থানেশ্বরের জাফর খান, পাঠনার মৌঃ ইয়াহইয়া আলি, আবদুল গাফফার ১নং, আব্দুল গাফফার ২নং, মঃ শফী, ইলাহী বখশ, পাটনার হসেনি, আবদুর রহিম, আঃ করিম, কাজী মিঞাজান, টংকের नবাব आমির খান, জাহানাবাদের আবদুল মজিদ খা, আল্মাহ বখশ খ゙া, আকবর খাঁ, মঃ বরকাতুল্লাহ প্রমুখ বিপ্লবীদের প্রত্যেকের জীবনী ঐতিহাসিক তথ্য বিজ্জরিত। লিখলে নিসার আলীর মত, শরীয়তুল্মার মত পড়ার ও বোঝার মত সম্পদ সম্ভার হবে। এদের মধ্যে আরও উল্gেখযোগ্য ভৃমিকায় এমন কিছ্র বিপ্লবী আলেম নেতা আছেন, যাঁদের ভৃমিকা শুধু ভারতের ছিন্ন না বরং তাঁরা বহির্ভারত তথ্থা সারা বিশ্ব সশ্পর্কে থোজখবর রাখত্তে। যেমন হাজী ইমদাদুল্লাহ, মাওলানা আহ্মাদুল্নাহ. মাওলানা ফজनে রহমান খাইরাবাদী, মাঃ আঃ রশীদ গাক্গুহী, মাওলানা কাসেম নানুতুবী ও মাওলানা আব্বাস আनী (র. আজ.) প্রমুখ প্রত্যেক

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁদের বুদ্ধিমত্তা রাজনীতি ও কৃটনীতির ইত্হিহা আজ নিষ্ঠুরভাবে অজ্ঞাত ও উ.পক্ষিত। নীল চাষ ব্যাপারে ইংরেজরা চাষীদের ওপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছিল ফরে খণ্জ খওজাবে একাধিক বিপ্লব সংঘ্তি হয়েছিল ঢারও মৃলে ছিল ঐ মুসলমান দাড়িওয়ালা ফকীর ও মওনুবীর দল আর তাঁদের ধর্মগত গণও প্রাণভক্ত ও সমর্থক শ্রেণী। শ্রী যুক্ত দীনবন্ধু মিত্র তাঁর ‘নীলদর্পণ’ পুস্তকে তার প্রমাণ দিয়ে মুসলিম চাষীবীর তোরাব আলীর নাম উক্লেখ করে প্রমাণ রেখখছেন নীল চাষের ব্যাপারে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রধানত মুসলমান চাবীর্রাই সং্্রাম করেছেন।

বাইরের বিপ্লবীরা ইংরেজ সৈন্য শ্রেণীতে ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহী করার ব্যাপারে মুসলমান সৈন্য আগে হতেই ইংরেজ বিদ্রোহী ছিল কিন্তু হিন্দু সৈন্যদের কোনক্রমেই ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা সষ্ভব হচ্ছিল না। সে আলোচনা পরে আসছে। ঢাই গর্রু শূকরের চর্বি মিশ্রিত টোটা দাঁতে কাটার ঘটনা একটা কৃটটৈতিক অজুহাত মাত্র। আসনে চতুর ইংরেজ এত বোকা ছিল না যে একই টোটায় উভয় জাতির ঘৃণীত চর্বি মিশিয়ে উভয় জাতিকেই বিদ্রোহী করে তুলবে। মুসলমান মওনুবী পীর ফকিরের মাबো এমনিভাবে নানা কিছ্ রটিয়ে বিদ্রোহের চেষ্ঠা করত্নে যেমন লবণের মধ্যে হাড়ের তুঁড়ো আছে’ ইত্যাদি অনেক কিছ্র। ব্যস, अমনি চিন্তা হত মানুষ্মর না কোন জন্তুর হাড়। টোটার ঘটনাও তাই। টোটার মসৃণ কাগজ যার জন্য বলা ইয়েছিল চর্বিই মসৃণতার কারণ কিন্তু তা নয়। কাগজ তৈরি হত শ্রী রামপুরে সেখানে হিন্দু কর্মচারী গোড়া হতেই ছিল। যদি গরুর চর্বির কোন ব্যাপার থাকতো তাহলে ওখানেই অশান্তি তুরু হয়ে যেত। ১৭ মার্চ ব্যারাকপুরের সৈন্য ছাউনিতে মিঃ হিয়ার্স যে বক্তততা দিয়েছিলেন বা হাত-কলমে यা প্রমাণ কর্রেছেন তাতে গরু ও শৃকরের চর্বির কথা অলীক বলা যেতে পারে। ঢাই কার্ল মার্কসের মূল্যবান্টট্ধৃতি এখানে স্মরণীয়-"১৮৫৭র গোড়ার দিকে সে মাত্র প্রচলিত শূকর ও শর্র্তির চর্বি মাখানো টোটার প্রবর্তন, ফকীরেরা বলতে লাগল-ইচ্ছা করে করা হয়েছে; যাতে প্রত্যেক সিপাহীজাত খোয়ায়।" (কার্न মার্কস ফ্রেডরিক এক্কেলস, পৃ:ঃ ১৯৮) ঐতিহাসিক দার্শনিক কার্ল মার্ক্সের লেখায় আরও দেখা যায়, "১৮৫৭তে মাচ্চ ও এপ্রিলে আম্বালা ও মিরাটের সিপাইীরা বারবার গোপনে নিজ্ঞেদের ব্যারাতে নিজেরা অখ্ন লাগাতো। অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলোতত ইংলন্ডের বিরুদ্ধে লোকদের উসকাতে লাগল ঐ ফকিররা।" (দ্রঃ ঐ পুস্তক ১৯৮ পৃঃ)

ঐ ফকীর কারা? ঐপীী মওলু丸ীর দল यাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে মোটাসোটা কাপড় आর তািি দেওয়া ঢিলাঢালা জামা পরত্তেন আর কাঁ,ধর উপর লাঠিতে ঝোলান্না



ভারতীয় সৈনাদের মধ্যে মুসনমানেরাই आগে বিদ্রোীী হয়েঘিন তারও কিছ্ম কারণ থাকা দরকার। তা হচ্ছে এই, ১৮৫৮ থ্:: ৭ আগট্ট সর্দার শেখ হেদায়েত आनो ইংরেজ সরকারূক বিদ্রোহহর কারণ সম্ষc্দে বে রিপোর্ট দিত্যেছিনেন ততে সিপাইীদের ক্রুদ্ধ হ৩য়ার কারণখলো বেশ বোঝার ব্যাপার। যথা-(ক) পাঞ্জাব অধিকার করার পর ইংর্রেজ সরকার সৈন্যদের প্রতির্রুতি দিয়েছিন বে দাড়ি কাটা বাধ্যणाমূনক থাকবে না কিন্তু পরে দাড়িওয়ালা সৈন্যদের দাড়ি কাট্তে বাধ্যা কর্রা হয় এবং অসমত সৈনাদের বরখাস্ত করা হয়। (খ) ইংরেজ পাদ্রীঢhর মারায্যক খ্রিই্ট亦 প্রচার্র সন্দে সৃষ্টি হয়, তার উপর সাহরানপুরে নতুন হাসপাতালে মহিনাদের জন্য পর্দার ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয় এবং সব জায়গাতে পর্দা সুন্নাতের বিক্রুদ্ধে প্রচার চালানো হয় এবং বিবাহের বিষয়ে স্বাধীনতায় হস্ঠক্小েপ করা হয়। (গ) সৈন্যদের সরকারের প্রর্যোজনে বেখান্ যত দূরেই হোক যেতে বাধ্য থাকার অभীকারের সহি হয়। उশফण গ্রহণ করানো হয়। (ঘ) সর্বশেষ্ে চর্বি মিশ্রিত টোটার আমদানি প্রভৃত্তিত ধারণা হয় সরকারের উদ্দেশ্য সকলকে খৃট্টান করা।
 তেরনি বিখ্যাত কनমনবীসদের কালির জ্বালাময়ী লেখनীও মুসলমনদের উ্খ চেত্নাকে, ন্বাধীনতার বাসনাকে বৃদ্ধি করেছিন। মিঃ হান্টার তাঁর লেখায় ইংরেজবিরোধী কিছू বই-এর নাম লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বেমন (১) সিরাতুল মুসতকীম, जর্ৰাৎ সোজা পথ, তাত জেহাদকে সোজাপথের মূলবস্থু বनা আছে
 ব্যো্ধাদদর বীরত্ণ বর্ণনা আর বিধর্মীদের অত্যাচার পর্মিমাণমত পৌছানেই জিহাদ ফর্জ বা অবশ্য কর্তব্য বলে বর্ণনা করা आছছ (8) उবিষ্যৎ जিशাদের ফनাফন আन্দাজ দেওয়া আছে, যা বিभ্ধবীদের উৎসাছ বৃদ্ধির সহায়ক (৫) তওয়ারীখ কায়সারুম কিম্বা মিসবাহ্স সারী। आবদুন ওহাবের সত্যত্য, হাত লেখা প্রচারিত পু্তক। (৬) তাবকিয়াতুন ঈমান বা ধর্মের শক্তি বৃদ্ধিকরণ (৭) তাজককরুন আখওয়াই বা जাত্সুসুলভ ব্যাবহার (b) নসিহাতুল মুসলেমিন বা মুসলমানদের প্রতি উপদেশ (৯) হেদায়াতুল মুসলেমিন বা মুসনমানদের পথ প্রদর্শনা (১০) চেছেন হাদিস, জিহাদ সম্শক্কে হयরত মুহাম্মদের (সা.) চল্পিশাি বাণী (১১) তানবির্নন আইনাইন বা চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি প্রসারিতকরণ (১২) আयবিউল গাফেলিন অর্থাৎ অমনোযোগীদদর প্রতি তিন্কক্কার। (দ্রঃ দি ইণ্যিয়ান মুসলমানস)

মুসনমান মৌनভী. মোল্ধা, খতিবরা প্রত্যেক গাম বিত্বান প্রত্যেকেন কাছ্ শত্করা আড়াই টাকা হিস্সেবে যাকাত কর, এক্কানীন দান তো গ্রহণ করত্তনই সেই সর্রে প্রত্যেক বাড়িত্র প্রতি বেলায় এক মুঠি করে চাল একটা পাত্রে রাখার বাবস্থ কর্রহহিেন। ফতে মালে সহস্র সহস্র মণ চাল উঠত এবং 'আদায়কার্রী

আসতে বিলম্ব হলে মেয়েরা তা বিক্রয় করে তাঁর পয়সা পৃথক করে রেখে দিত। শত প্রয়োজননও তা খরচ করা হত না। কারণ তারাও বিশ্বাস করত্তা এই কাজটুকু করল্লে তাদের জিহাদে অংশ্প্রহণ করার মত পূণ্য পাওয়া সষ্ভব হবে। মিঃ হাপ্টার এই তথ্যকে বিকৃত করর লিখেছেন, "আগে এজন্য মসজিদে যে সদকা ও ফেতরা আবশ্যিক হিসেবে আদায় হহত পৃর্বে তা কেবল গরিবদের জন্যই বন্টন করা হত সেসব অর্থ জিহাদের জন্য গ্রহণ করरত লাগলেন।" "তিনি নির্দেশ দেন প্রতিটি গৃহে প্রত্যেক লোককে প্রতিবেলায় এক্মুঠি করে চাল পৃথক করে রেখে দিতে হবে"। (মিঃ হান্টারের ঐ পুস্তক দ্রষ্টব্য) মিঃ হান্টার খুব সুদক্ষ চতুর লোক ছিনেন। তাই’ তিনি অতি কৌশলে তাঁর পুস্তকে জানিয়েছেন ‘পবিত্র জ্ত্তু গরু’ সম্বক্ধে তাঁর দরদ .অথচ সাহেব নিজে একজন ভাল গোমাংসাশী ছিলেন। ওধু মাওলানা শ্রেণীই নয় ধনী ও মধ্যবিত্তরাও বিপ্মবীদের সঙ্গে যোগ রাখতেন। চামড়া ব্যবসায়ী প্রায় সকলেই ধনী মুসলমান ছিলেন, মিঃ হাঈ্টার তাই মুচী সম্প্রদায় ও মুসলমান চামড়া ব্যবসায়ীদের একই পর্যায়ে ফেলেছেন। আর ব্যারিস্টারি চান খাটিয়ে লিখেছেন, "তারা (অর্থাৎ মুসলমান চর্ম ব্যবসায়ীরা) বেশ জানে यদি ত্রাক্ষণরা কথনো ক্ষমতা হাতে পায় তাহলে তারাই হবে তাদের হাতের প্রথম বनী। এই চামড়া বাবসায়ীরাই হল ওহাবী সম্প্রদায়ের সবচেঢ়ে অর্থশালী ও ধর্মশানী সমর্থক, যে ওহাবীদের মূনমন্ত্র হচ্ছে বিধর্মীদের বির্সুদ্ধে জিহাদ করা।" (দ্রঃ মিঃ হাণ্টারের ঐ পুস্তক)

মুসলমান মৌলবী মোল্লাদের সুনিপুণ কৌশলে প্রচারিত হয়েছিল "ময়দাতে হাড়ের গুঁড়ো মেশানো আছে।" এই জনরব কেবল মিরাটেই নয় সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের হিন্দুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। জনরব উঠঠল মিরাটের খালবারের কলগুলোতে। ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে ময়দা তৈরি হচ্ছে এবং সেই সব ময়দার সহ্গে গর্পুর হাড়ের ঁড়ো মেশান্না হচ্ছে।" (দ্রঃ সিপাইী যুক্ধের ইতিহাস) ইংরেজ সরকার মনে করলো ময়দার দাম চড়েছে বনেই এই সব ফাসাদ। তাই ময়দার দর সস্তা করে দেওয়া হল। অমনি ফকীর মৌলবীর দন नতून কथা রটাডে नाগলো ফनে नোকের মনে দৃঢ় ধারণা হল হাড়ের ফঁড়ো মেশানো ময়দা তাই এত সস্তা। কানপুর্রের বাজারে কেউই ময়দা কিনল না। সেখানকার সিপাহীরা পর্যন্ত ঐ ময়দা স্পর্শ করল না।" (দ্রঃ (্র)। यে মাদ্রাজ্ে ভেলোরঁ বিদ্রোহ হয়েছিল ঐ ময়দার ঘটনাও তাতে বিজড়িত ছিল। প্রতিটি


 গক্রুর মাংস ও য়োরের মাংস ফেলে দিয়ে ঐসব অপবিত্র করা হয়েছে। তখন

৩জব আরও রটেছিল বে, কোপ্পানীর হুকুম সকল ভারতবাসীকে বিলিতি রুঢি খেত্ হবে। পাউরুটিকে তখন লোকে বলত বিলিতি রুটি আর তাদের ধারণা ছিন এই বিলিতি রুটি খেলে জাত যাবে।" (দ্রঃ ঐ)

এসব आলোচনায় বিপ্পবীদের ওপর শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে আর উনামা মোল্gা ফকীরদদের রাজনৈনিক দুরদর্শিতা দেখে অবাক লাগে। তখनকার দিনে জাত যাওয়া রোগটা হিন্দু সশ্প্রদার্যেন মধ্যে খুব বেশি ছিন। আর লেই সময় হিন্দু নেতা বলতে জমিদার তালুকদার সরকারি কর্মচারী সাহিত্যিক কবিরা বেশির ভাগই ইংরেজদের বিরোধিতা করতত পছন্দ করেননি। তাই ঐ সমস্ত কাল্পনিক রটনার সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্দু এখানে একটা প্রশ্ন आসতে পারে ভে, ধর্মতীরু মাওলানা ফকীর পীর, आওলিয়া হ্যরত মুহাশ্মদ্রে (দ.) আদর্শে চনত্তে यদি মেনে নেওয়া यায় তবে ঐ মিথ্যার প্রশ্যয় নেওয়া কী করে সষ্বব হয়েছিন? তার উত্তরে ম্মরণ করা যেতে পারর, হযরত মিথ্যাকে ঘৃণা করত্তন জার মিথ্যাতে বিপ্ব বাঁচাত তিনি
 হারব" অর্থাৎ যুদ্ধক্ষে্র অকটি স্থান।

মুসनिম বিপ্লবীরা ভারত জুড়ে সংবাদ সরবরাহ করতত একটি নতুন বৈষ্ঞানিক কৌশল অবলম্থন করেহিল তার নাম ছিন ‘চাপাতি তকসিম’। পাত্লা চাপাতি রুটি বাড়িতে বাড়িতে বিপ্পবীদের বাড়িতে সাহাयাকারী ও সহযোগীদের বাড়িত্ত সেই চাপাতি চনতে, ইংর্রে ত্ধচর ঠিক করুত পারতো না বিপ্পবীদের মধ্যে এত চাপাতি র্রুणির আদান প্রদানের প্রাবন্য কেন? কিন্হ প্রত্যেক চাপাতির মধ্ধে থাকতো একটা কাগজ্জের পত্র তাত়ে লেখা থাকতো বিপ্ববীদের শহীদ इওয়ান সংবাদ এবং আগামী সক্কেত।
 यদি সাহাया ও সহযোগিত, সমর্থন आশানুর্রপভাবে ইংরেজ না পপত তাহলে হযরত নৈয়দ আহম্মেদ ब্রেনবীর প্রথম স্বাীীনতা যুদ্ধই শেষ স্বাধীনতা যুদ্ধে পরিণত হতত জার সহজেই স্বধীনতত পাওয়া যেত। পাজাবের মহারাজা ১৮৫৬
 মার্কস द্রেডরিক অ(সেলস- পৃ: ১৯৭)। মিঃ হান্টার শিখদের্র জন্য তার পুষ্তকে ইংরেজদের উত্তরাধিকারী বলেছেন, যা পৃর্বেও উদ্ধৈতি দেওয়া হয়েছে। বৃটিশ বা ইংর্র তাই ১৮৫৭র বিপ্লবে মুসনমানদের তো বিশ্ধাসঘাতক ওহাবীও বিদ্রোইী বनঢতেই সেই সক্গে হ্ন্দুদ্রেও বিপ্পাসমাত্ক উপাধি দিতে কাপ্পণ্য করেনি। কারণ সারা ভারত্র হিন্দ̆ সৈন্যারাও টোটার চর্বি ময়দায় হাড় ऊঁঢ়়া প্রভৃতির কারণণ থেপে উঠেছিন। यেমন ব্যারাকপুরে মপলপাঁড়ে রোগ ইংরেজ অফিসারকে তরবারীর চোট দিত্যে आহত করতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু পরে তিনি এত ঊীত হন যে নিজ্ের বুকে বন্দুক নাগিয়ে পায়ে করে ফায়ার করেন। অবশ্য মরার চেষ্যা

করেও তাক ঠিক ঠিক না इওয়ায় প্রাণ যায়নি তাই তাঁকক হাসপাতাঢ়ে নিয়ে সুস্থ করা হর্যেছিল পরে ঢাঁর প্রাণদণ হয়েছিল। ইতিহাসে মঙ্গলপাঁড়ের অবদান অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইতিহাসের ইতিহাসে আমরা দেখবো প্রকৃত বীর আ丬্মহত্যা করেন না আ丬্মহত্যার পেছনে লুকিয়ে থাকে কাপুরুষতা, ভীর্রুতা অথবা দুর্বলতা। ইতিহাসে আরও দেখা যায় মুসলমান রাজা বাদশাহ থেক়ে নিয়ে সামান্য সৈনিক পর্যন্ত আঅ্মহত্যা করার কনঙ্ক হতে মুক্ত। এর পরে আমরা এমন আরও অনেক শহীদ বীর হিন্দূর কথা বলবো, याँদের তিলে তিতে দগ্ষে দগ্ধে মৃত্যু यন্ত্রণা দিয়ে লেষ হত্যা কর়া হয়েছে তবু তাঁরা স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেননি। অথচ মিথ্যা প্রশংসার মুকুট পরিহিত বীর লর্ড ক্লাইভ কাপুরুষের মত নিজের প্রাণ নিজেই শেষ করেছেন।

যা হোক, শিখ সম্বন্ধে কমিউনিষ্ট নেতা বলেছেন, "বৃটিশ সার্ভিসে প্রায় ১,০০,০০০ শিখ আছে এবং তারা কিরকম উদ্ধত তাও ওনেছি; তারা বলে আজ তারা বৃটিশদের পক্ষে লড়ছে, কিন্তু ভগবান যদি করেন তবে কাল তাদের বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়তত হতেও পারে।" (দ্রঃ কার্লস ফ্রে: পৃঃ ১৯৫) তারপরে আরও লেখা রয়েছে-"ব্রাহ্ষণ তন্ত্রের একটি বিশেষ সম্প্রদায় তারা হিন্দু এবং মুসলমানকেই ঘৃণা করে।" (দ্র ঐ পুস্তক ঐ পৃঃ) ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ। ... প্রকাশ্য বিদ্রোহ প্রায় ঘটতো, কোনক্রমে তার দমন চলতো, রেপ্গুন আক্রমণে সম্র্র পাড়ি দিতে সরাসরি অস্বীকার করল বেঙ্গল আর্মি, ফলে তাদের জায়গায় আনতে হয় শিখ রেজিমেন্টগুলোকে।" (কার্ল মার্কস) কার্ল মার্কস আরও লিখেছেন, "কাগলিয়ারি ২৭ সেক্টেম্বর তারিখের একটি বৃটিশ ডিস্প্যাচ আমাদের বলছে যে, "দিল্লীর শেষ খবর ১২ আগস্টের। তখনও শহরটা বিদ্রোইীদের্র দখলে, কিত্তু শিগগিরিই একটা আক্রমণ চালানো হবে বনে আশা করা হচ্ছে। কেননা প্রভূত অতিরিক্ত শক্তি নিয়ে জেনারেল নিকলসনের পৌছতে আর এক দিনের মার্চ লাগবে।" উইলসন ও নিকলসন ঢাঁদের বর্তমান শক্তি নিয়ে আক্রমণ না করা পর্যস্ত यদি দিল্মী দখল না করা इয় তাহলে তার দেয়ালখলো আপনা থেকেই পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়েই থাকবে নিকনসনের প্রভূত শক্তির পরিমাণ হল প্রায় 8,000 শিখ-" (কার্ল মার্ক্স পৃ: ১০৩-১০৪) ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ ৫৭ সালের সৃষ্ট নয়, বহু আগে হতেই তা তুর্নু হয়েছে। তা আজ আমরা সকলে না জানলেও বা না মানলেও ইংরেজ জানতো ও মানতো তাই আমাদের কন্যাণে নয় তাদের বাঁচার তাগিদে ১৮৫৬ খৃস্টাব্পে প্রথম রেল পতথর প্রচলন ও ইলেকট্রিক টেলিগ্গাম নির্মাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাজ করতে তারা বাধ্য হর্যেছিল। যদি এটুকু না করতো তাহলে যদিও শিখ সৈন্য ও ইঃরেজ সৈন্য বিদ্রোহ দমনে প্রাণপণে লড়েছ্ছিল তবুও তাদের অবশ্য অবশ্যই পরাজয় বরণ করত্তে হত আর দেশ সর্বোতভাবে ইংরেজমুক্ত হত ১৯৪৭ -এরর পরিবর্তে ১৮৫৭
-ই হত স্বাধীনতা দিবস। সত্য কথা যা সচারাচর সহজপ্রাপ্য সংবাদ নয় তা বিশ্বাস করা কঠিন। তাই শিখ জাতির সজ্গে মারাঠাদের কথাও একটু বলা প্রয়োজন। মারাঠারা ভারতে ইংরেজদের রাজত্ব কায়েম করার প্ছনে কত সাংঘাতিকভানে দায়ী তা এর আগে বলা হয়়ছে; এখানে ১৮৫৭-এর মহা বিপ্মবে সেই সত্য তথ্য প্রমাণের দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়। তদানীন্তন মারাঠাদের দুই বিখ্যাত রাজা যাদের হাতে বিরাট জনতার জনবল বিরাট সুসজ্জিত সৈন্য শ্রেণী তারা এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেনनি। তা না করে৩ যদি নিরপেক্ষ থাকত্ন তাহলেজ তাদের চরিত্রে বিশ্বাসঘাতকতার অথবা অদূরদর্শিতার অথবা প্রাচীন ছুত্গী্গীয় সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ না দিনেই চলতো। কিন্তু তাঁরা ইংরেজের পক্ষে প্রাণপ্রিয় আত্মীয়ের মত হয়ে ভারতীয় মুসলমান ज হিন্দুদের বুকে বন্দুক মারতে বীরতৃবোধ করেছেন। এখানেও একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। "দুই মারাঠা রাজা হোলকার ও সিন্ধিয়া কী পথ নেয় তার ওপরেই এ সিদ্ধান্ত। যে ডিসপ্যাচে মহাও, তোস্টুয়ার্টের আগমনের কথা জানানো হয়, তাততই বনা হয়েছে যে, হোলকার এখনো অর্টন থাকরেও তাঁর সৈন্যরা বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। আর সিন্ধিয়ার কর্মনীতি সম্বন্ধে একটি কথা বলা হয়নি। ইনি যুবক, জनপ্রিয়, তেজী, সমস্ত মারাঠা জাতির স্বাভাবিক নেতা ও সমাবেশ কেন্দ্র বনে তাঁকে ষরা হবে। তাঁর নিজের ১০,০০০ সুশৃঙ্খল সৈন্য আছে। তিনি বৃটিশদের পক্ষ ত্যাগ করলে ও্ধু মধ্য ভারত তাদের হাতছাড়া হরে তাই নয়, বিপ্নবী সংঘটা পাবে বিপুল শক্তি ও সঙ্গতি।" (দ্রঃ কার্ল মার্ক্স ফ্রেডারিক এঙ্গেলর্স পৃ: ১০২)

অতএব পরিষ্কারভাবে পরিচ্ছন্ন ভাষায় প্রমাণ হচ্ছ্ছ শিবাজী বংশের মহামান্য বংশধরগণ মারাঠাদের বিখ্যাত রাজ্জা হোলকার ও সিন্ধিয়া ইংরেজদের পক্ষে ভারতীয়দের বিপক্ষে প্রাণপণে লড়াই করেছেন।

নেপানের ত্খারা ভারতবাসীকে হত্যা করেছে ইংরেজের পক্ষে। এই বিরাট বিষয়ের ছোঁ্য কथাটি প্রমাণের জন্য নাম করা সমাজ বিজ্ঞানীর লেখা হত্তই উদ্ধৃতি দিচ্ছি-১৮৫৭ খৃস্টাক্ক্র ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে"সেখানকার বৃটিশ বক্ষী সৈন্যদের এখন একমাত্র आশা ৩০০ ত্র্গার একটা সৈন্যদল তা তাদের সাহায্যের জন্য জগবাহাদুর পাঠিয়েছেন নেপাল থেকে।" "জঙ্গবাহাদুর (১৮১৬-১৮৭৭), ১৮৪৬ সাল থেকে নেপালের রাজা ১৮৫৭, ৫৯ সালের ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সময় ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেন।" (কার্ল মার্ক্স ख্র: এগ্গেস্)

১৫৮৭ शৃন্টাক্পে সৈन্য বিক্ষোভের ধারাবাহিকতা
आগেই বলা হয়েছে কয়েক বছর অগগ নানা জায়গায় নানাভাবে বারবার বিদ্রোহ করেছিল ভারততর মুসলমান ধর্মীয় নেতা ও তাদের সমর্থকরা।
 নनগে যায় ব্যারাকপুরে। बবশ্য অনেকেেন মত্ত সেখানেও মুসনমান ছিন্ন পরিচ্দ্দ
 नোহার जার বাঁধা গোল টিন নিয়ে :খাবার সময় উण্মিষ্ট ভাত, তরকারি ও রुणি় টুকর্রো সश্রহহেন জন্য লালায়িত হর্যে লাইন দিত্রে বসে থাকত্তে জার বাড়ি
 ইুকটুক করে সেখানকার সৈন্যদের বিদ্র্রাই আর ইংরেজদের কুকীর্তির কथা
 ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বাণীও কর়ততন্ন । মুসনমান ফকিররা হিন্দू সন্ন্যাসীর পপাশাক পরে ইংরেজের বিরুদ্ধে অননেক কথা বলত্তে অর হিন্দ̆ সৈনারাও সাদুদের কथা খুব মन मिয়ে धनত্তেन।

প্রকৃত্পক্ষে বিদ্দো বনতত যা বোঝা यায় বা দেখা যায়, তা হর্যেছ্নিন ২৬ बেব্রুয়ারি বহরমপুরে। কলকাতা হতে কাল নতুন টোটা এসেছে অতে নাiকি শূকর ও গক্পু চর্বি আছে আগগ হতেই শোনা ছিন। অযোব্য়া নবাবের রাজ্য গাস করার সময় ইংর্রেজ সরকার বাছাই করা বাঙালি সৈন্য নিয়ে শিট্যেছিন সেখানে। आর ওथানে ছ্নিন বিপ্পবী দলের প্রচার্রকের প্রাধান্য. অার অজবের ঘাঁি। ইংর্জের অব্যোধ্যা দথল করা হলো বটে কিত্ুু বাংলার প্রায় প্রত্যেক কান্টনমেন্ট
 বেকার সৈনাদের সত্রে আলাপ হয় অর ফকিরদের অর্থাe ম্মীলবীদ্দর অভিযানও চলরু থাকে। ফনে যথন বাঙাি সৈনারা বাং্লার ডেক্রায় কিরে জাসেন সেই সশ্xে নিয়ে आসেন বিদ্রোহের বীজ।- ঢাই বহরমপুর মুসলমান ও হিন্দূ সৈনায়া টোটা দাঁঢে নিতে অন্ধীকার করেন। এাডজূট্যান্টের মুঞ্েে এই সংবাদ পেয়ে মিঃ মিচেল দেশীয় অফিসারদদর নিয়ে জামাদার; হাবিলদার ও সুবেদারদের आদেশ দিলেন কোয়াটার গার্ডের সামনে সমষ্ত সৈন্যকে হাজ্রির হাার জন্য। তারপর তিनि কঠिন কণ্ঠে বললেন, "শিখ সুব্রোর মোহন সিংকে বনো দাও টোটা
 দেওয়া হবে, বেখানে গেলেই মানুষ মরে।" মিঃ মিচেলের হহকার সৈনাদের সস্রত या বিগলিত করতত পারन ना। ১৯ एেক্র্রয়ারি হঠঠৎ রাত্রে সৈন্য়া বিকট চিৎকার ও কनরূ< বিদ্রোহের পদক্ষেপ গহণ করলেন। মিঃ মিচেন গোলক্দাজ নেতাদের
 প্রকারে বিপবীীরা একটू শান্ত হলেন। কলকাতা হতে সং্বাদ এল যেন ১৯ নং রেজিমেঞ্রের অন্ত্র কেড়় নেওয়া হয়। চাবদিকেকে ছড়িয়ে গেল এই সংবাদ।



হচ্ছে চর্বি, হাড়ের ऊँড়ো প্রভৃতির কথা কল্পনামাত্র। কোন সৈন্য যেন্ ইংরেজ সরকারকে ভুল না বোঝে। সৈন্যরা একটু শান্ত হয়েছেন মাত্র এমন সময় ঢাঁরা সংবাদ পেনেন রেঙ্গুন হতে জাহাজ ভর্তি ইংরেজ সৈন্য কলকাতয় পৌছেছ্রে। আর একটা খবর এন বহরমপুর বিদ্রোহীদের ব্যারাকপুরে এনে তোপের সামনে দাঁড় করিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে। এই সংবাদে আবার সৈनাগণ খেপে উঠলেন। হうঁগোল হন। একজন অফिসারকক তাঁরা ভীষণভাবে আহত কর্রলেন। এদিকে বহরমপুরে বাছাই করা বিপ্লবীদের বন্দি করে বারাসাতে আনা ইল। তারপর কলকাতা কিংবা ব্যারাকপুরে নিয়ে যাওয়া হবে অফিসাররা ঠিক করে নিল। ব্যারাকপুরে বিদ্রোহের গোড়া পত্তন বনে য়াঁরা দাবি করেন তা যে ঠিক নয় এবং গোড়া পত্তন. যে অনেক আগেই হয়েছিল তার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পৃর্বে হয়েছে। তবুও আমরা জানি ৮ এপ্রিল মঞ্গলপাডড়ের ফাঁসি হয় অর ২৯ মার্চ ইংরেজ অফিসার আহত হন। মধ্যে এই ৮-৯ দিনের ব্যবধানে একটা ফাঁসির কেস্ শেষ হ্য়া সন্দেহজনক। তব্বে বাঙালি সৈন্য ইংরেজ মিঃ বগকে আক্রমণ করেছেন মাত্র। মিঃ বগ মারাও यাননি। তবুও ফাঁসি হয়েছে যেহেতু সাহেবের আহত হওয়া ভারতীয়দের নিহত হ্রয়ার চেয়েও বড় কथা।

এদিকে বহরমপুর হত্ত আনীত হিন্দু-মুসলমান সৈন্যদের সামনে মিঃ হিয়ার্স একটা বক্ক্রতা করনেন, যার সারমর্ম হচ্ছে এই-তাদের অন্ত্র কেড়ে নিয়ে পরিহিত পোশাক খুলে নেওয়া एল না এবং প্রত্যেকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা খরচা এবং বকেয়া বেতন শোধ করে দেওয়া হল যেহেতু ঢাঁরা পথে আসতে কোন প্রকার উত্তেজনা বা বির্রোহমূল্কক अসভ্যতা প্রদর্শন করেনি।

আসলে ওপর মহন হতে আগেই পরামর্শ হয়়েছিল, যদি রাস্তা খরচা দিয়ে আর বেতন না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় ডাহলে কলকাতায় বিক্ষোভ ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ তব্রু হতে পারে। কারণ অসংখ্য বিপ্মব সমর্থক সাধারণ মানুষ ও বিত্তবান মানুষ সেই সুযোগের প্রত্ক্ষায় আছে। মিঃ ক্যানিং সৈন্যদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার সংবাদে খুশি হলেেন আবার বলতে হচ্ছে মপলপাঁড়ে হিন্দু ছিলেন, তাই তাঁর নাম দিয়ে মুসলমান ফকীররা হিন্দু মহল্দায় প্রচার করতে লাগলেন, পৈতেওয়ালা সাধু গ্গেছের সৈন্যকে নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচারী সাহেবদের ফাঁাসি দেওয়ার কথা। ইংরেজ পক্ষের দেশীয় বুদ্ধিমান দালালরা প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, মগলের সন্পে একই সাঁথ জামাদারের্ন তাহনে ফাঁসি হলো কেন? আসলে তাদের অনা অপরাধ ছিল। তার উন্তরে প্রচারক দ্রন প্রচার করন, মপল পাড়ে. यখন মিঃ বগকে অন্ত্র চালান ত্খन তিনি বাধা দেননি তাই তাঁকেও বিদ্রোহী रिসেবে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। পল্টনের জমাদার মুসলমান ছিলেন বনে কিছু লোকের মত। অথচ ऊাঁর নাম মঞলের নামমর সক্গে সমভাবে মর্যাদা পায়নি। তিনি যে জাতিরই इন ভার্তীয় ไৈন্য fিঃসন্দেহে। পাঞ্জাবের কাছেই আম্বালা আর ঐ আম্বালাত্তই কাগজ তৈরির

প্রধান ঘাঁট। অথ্র ঐ এলাকাততই মুসলমানের সেই বিখ্যাত ঘাঁট সিত্তানা। তাই ওখান হত্ত রটাতত সুবিধা হয়েছে শৃকর ও গর্রুর চর্বির কथা। সুতরাং মিঃ আনসন গভর্নর জেনারেলকে জানালেন, গোলযোগ দেখে মনে হয়, আম্বালার রাইফেন ডিপপা তুনে দেওয়া ভালো, কেননা টোটা অরপক্ষা টোটার কাগজ্জেই সিপাহীদের বেশি আপত্তি।"...পত্রের উত্তরে গভর্নর জেনারেল জানালেন, "রাইফেন চালানো স্থগিত রাখার আমি বিরোধী।... প্রকৃত কথা টোটা নহে, জনরব।"...

মিরাটের বিরাট বিদ্রোহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের সবচেয়ে বৃহত্তম সেনানিবাস। ওখানে মুসলমানরা সংখ্যাতে খুব বেশি। পাঁচ হাজার সৈন্য সব সময় সরগরম করে রেখেছে গোটা ক্যান্টনমেন্ট। এর ভেতরেই কারখানা। আর এই কারখানাতেই তৈরি হয় ঐ চর্বি টোটা। অতএব সর্ব প্রথম চর্বির কথা এখানে ওঠে তাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ চর্বিযুক্ত টোটার ঘটনার জনমদাতা মিরাট ক্যান্টনমেন্ট অথবা সেই শহরে সুকৌশলী বিখ্যাত প্রচারকবৃন্দ। তবে সেখানেও মৌলবী-মুবাল্লিগ ও ফকিরদের অবদান নিষ্ঠুর ইত্হিাসে একেবারে হজম করে নাই। যেমন একটি অত্যন্ত মূল্যবান উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে, "মিরাটে এক সময় একটা घটনা घটে। একদিন সকালে দেখা গেল কোথা থেকে এক মুসলমান एকির এসে হাজির হয়েছে মিরাটে, তার সজ্গে অনেক চেনা। কি একটা হাতির উপর চড়ে ঐ ফকিরককে পরপর কদিনই ক্যান্টনমেন্টের মণ্যে ঘুরতে দেখা গিয়েছিল। ফকির সেখানে কী করতে গিয়েছিল, তা কেউ-ই জানে না। পুলিশের হুকুম এল তার ওপর দলবল নিয়ে মিরাট থেকে এখনি চলে যাবার জ়ন্য। यকির হকুম পালন করনেনা বটে, কিন্তু অনেকের বিশ্ধাস ফকির মিরাট ছেড়ে যায়নি। সে ২০ নং রেজিমেন্টের স্পিপাহী দলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল।" (সিপাহী যুদ্ধের ইত্হিস পৃ: ৪৫০ দ্র:)

হাত্রি উপর চড়ে থাকা ফকিরটি কে ছিলেন এবং দলবলেও কারা ছিলেন জানত্ত খুব গভীর চিন্তার প্রত্যোজন নেই। মিরাটের বাজারের প্রত্যেক মুসলমান ও হিন্দুর ওখ্ধু জাত গেল রব। ২৩ এপ্রিন সৈন্যদের র্তদ্র মূর্তি দেখে ২৪ এপ্রিন প্যারেড হুবে ঘোষণা করলেন। সৈন্যদের দাঁড় করিয়ে পেছনে ৩ুি ভরা কামান সাজিয়ে কর্নেন টোটা নেয়ার আদেশ করনেন। কিন্তু সকলেই আদেশ অমান্য কর্নলেন। কিন্তু সৈন্যগণ বল প্রয়োগ করলেন না তাহলে কামানের গোলার আற্মহত্যার নামান্তর হবে। ভারতীয় সৈন্যদের, বন্দি করা হন। মিঃ হিউয়েট ও মিঃ স্মিথ সামরিক আদালতে বিচার করিয়ে বিপ্লবী সৈন্যদের হাত্ত পায়ে নোহার কড়ি পরিয়ে সর্বসাধারণের সম্মুখে দু-মাইল হাট্টিয়ে একটি জেলে পাঠারনা হল। তাতে বিদ্রোহী সৈন্যরা ভয় পেলো না বরং আরও মরিয়া হয়ে উঠলো।

৬ মে ব্যারাকभুরে ৩৪ নং সৈন্য দলকে দাঁড় করানো হন। পেছনে ইংরেজ সৈন্য কামান নিয়ে 'প্রস্তুত। লেঃ. মিঃ পামার শাস্তির সংবাদ পড়ে লোনালেন। প্রঢ্যেকের বন্দুক ও ইউনিফ্স্ম কেড়ে নিত্যে চাকরি হতে পদচ্যুত করা হল। এখনে মনে রাখা দরকার ভে, এই বে এখানে ৩৪ নং সৈন্যদল আর বহরমপুর্রে
 আক্রমণের সম<্যে ন্ষ্মেতত উপস্থিত ছছিন জার ওখান হতেই বিদ্রোহের তালিম
 ছিলেন যাঁদের় বাড়ি অ<্যোধাা আর :তাদদর বেশির ভাগই জাত্তি মুসলমান, ফंকির সাহেব্রের অনুগত
 ‘চাপাতি র্রুঢ়ির পত্রে’ চাককরিতে: নিয়োজিতি সৈন্যদের ইংরেজের বিক্রুদ্ধে অন্ত্র





 ফথ্যেপযুক্ত- জামাদারটি ব্রাদ্ষী বয়়স চন্লিশের, ওপর। ভারতে বহু সেনানিবাসে












 সরকারকে সাহাय্য করে এসেছে। ক্যানিং তাঁর পত্রে বিশশষভাবে নিখলেন হিন্দ্র সৈন্যরা বিদ্রোई করন্লে হিন্দূ खাতি তো মুসনমানদের মত বিশ্ধাসঘাতক নয় সুতরাং পাতিয়ানার্র মহা রাজা ও ঝিন্দের মহারাজার কাচ্ছ সৈन্য সাহাय্য পাঠাতে যেন ই্থত্তত না কর্রে। ( (দ্রঃ এ. পৃ: ৫৯)

মোটকথা শোষক ইংরেজের কিছু ভ’য় হলো। 'তাই দুখানি ঘোষণাপত্র প্রচার করা হলো (ক) ভারতে কারো জাতি ধর্মে হস্তক্ষেপ্ল ক্রা হুবে না বা ধর্ম সংস্কারে আघাত দেওয়া হবে না। (v) কোম্পানীর অধীনস্থ সৈন্যগ্গণ ঢাদের শপথ অনুযায়ী কাজ করলে কোম্পানী হুতে উপযুক্ত পুরক্কার প্রদান করা হবে।য়ারা প্রতিজ্ঞা ও বিশ্ধাস ভুলে বিপরীত পথ্থে চলবে, অবাধ্য হয়ে বিপ্ধস্সঘাতকতা করবে তাদের জন্য কঠিন সাজার (শাস্তির) ব্যবস্থা বিদ্যমান।

১৮৫৭ সালের ৩১ মে রবিবার ভারতে এক্সজ্গে চারদিকে বিপ্লবের আখন জ্বালানো হবে বনে দিন ঠিক করা হয়েছিল। আর সংবাদ চাপাতি রুটির মারফত গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিন। গ্রামের নির্ধারিত দায়িত্পপ্রাপ্ত সভ্যকে চাপাতি প্ৗৗছে দিলেই বাকি কোথায় পৌছাতে হবে তা তিনি নিজেই ঠিক করে নিতেন। "বিদ্রোহেন বাণী সেদিন সারা ভারতে প্রচারিত হয়েছিল এক आচর্য উপায়ে-চাপাতির মারফত। এছাড়া মুসলমান সিপাহীদের প্ররোচিত করার জন্য বহু মুসনমান ফকিরের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছিল।" (সি: যু: ই:, মনি বাগচি, পৃ: ৭৩)

দিল্পীর দরবারে তখন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। বাহাদুর শাহের স্ত্রীর নাম ছিল জান্নাত মহল। স্বামী-ত্ত্রী উভয়ে বীর ও বীরাঙ্গনার খ্যাতির দাবিদার। সেই সময় মিঃ ডালহৌসি ছিলেন বাংলার গভর্নর। ঐ সময় ঢাঁর পদে এলেন লর্ড ক্যানিং। ১৭৫৭ সানে পলাশীর পুতুল খেলার যুদ্ধে ইংরেজ ভারতের সর্বময় কর্তা হয়ে পড়লেও গোপন কাপ্পুরুষ্ততা ও ভীর্রুতা অথবা দুরদর্শিতা প্রভৃতি যেকোন কারণে ই?রেজ নিজেদের নাম্ পূর্ণভাবে ম্র্রা তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। আকবর শাহের মৃত্যুর দূবছর আগে অর্থাৎ ১৮৩৫ সালে ইংরেজ হিষ্মত করে নিজেদের নাম্ম টাকা বা মুদ্রায় মুসলমানদের বাদশাহদের প্রাচীন ঐতিহ্য যুক্ত স্ষৃতি মুছে ফেলে। ৭b বছর পর ইংরেজদের প্রচলিত মুদ্রায় মুসলমানদের মনে আারও ক্রোধের সঞ্চয় হয়। ৩১ মে বড় রকমের একটা কিছ্র হরার আগেই মিরাটে পঁচাশিজন ভারতীয় সৈন্যকে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়। প্রথমত নিষ্ঠুর ও প্রকাশ্য অত্যাচার অবশশশে কারাগারে দীর্ঘ মেয়াদি জেল। ফলে ৩১ তারিখ আসার আগেই ১০ মে সহস্র সহস্র সৈন্যের ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্বেষ বিস্ফোরিত হয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়লো। কর্নেল স্মিথ অখু সৈন্য বিভাগেরই লোক ছিলেন না সেই সক্গে সুদক্ষ সাংবাদিকও। ঢাঁদের সাংবাদিকতায় ষ্ু বিপ্ৰবীদের বিপ্পবকে ছোট করে দেখানো আর ‘সব শান্ত' ‘সব আয়ত্তাধীন’ লেখাই অভ্যাস তবু. কি巨্হ কিঞ্চিৎ প্রকাশ যে इয়नि তা নয়।

কর্ন্নে স্মিথ লিখেছেন, ‘দিল্ধী গেজেট’ পত্রিকার জন্য- "দিল্মী শান্ত। বিদ্রোইীদ্রর শাস্তি দেয়ার পর মনে হচ্ছে এখানে আর কোন বিবাদ ঘটবার সম্ভাবনা নাই।" রবিবার সূর্যাস্তের পর বিখ্যাত পাদ্রী মিঃ নর্টন গার্জার ঘণ্টার শব্দ

2bい
 দেয় আজ ভারতীয় সৈন্যরা প্রতিশোষ নেবে। পাদ্রী বিশ্ধাস করলেন না বটে কিষ্মু त्रो-পৃত্র পরিজন নিরাপদ জায়গায় র্সরিশ্যে নিজেই গেলেন গীর্জায়। গীর্জার কাত্র দেখলেন বন্দুক-তলোয়ার आরও নানা অন্ত্র হাতে ৈৈন্যরা মারকাট রবে খुলি করতে করতে হৃ্কার ধ্বনি দিতে দিতে জেলখানায় পপৗছলেন। তারপর জেনের বদ্ধ কয়্যেদিদের সব মুক্ত করে বিপুল হর্ষ নিনাদে চার্রদিক আলোড়িত করে তুললেন। ঐ সময় উদ্ধত বিপ্ৰবীঢ়রর বাধা দেয়ার সাহস কারো ছিন না। সেখােে ছিন ২০ নং পন্টনের কয়েকজন সৈন্য মাত্র। তবুও জেলখানার লোহার দরজা-জানালা ভেঙ্ প্রত্যেকের পাশ্যের-হাতের বেড়ি থুলে দিয়ে জেলের ক<়্েদিদের সল্গে নিয়ে মিরাট শহরকে নাল কাল आ๒ন आর ধ্রায়ার आগ্নেয়গিরিরপপে রাভিয়ে তুনলেন ভারতীয় বীর সৈনয়া। ক্যান্টনমেন্টে সংবাদ यাওয়া মাত্র ইংরেজ কর্ণল মিঃ ফিনিস বাছাই কর্রা কয়েকজন সৈन্য নিয়ে সকলের সামনে সামনে ঘোড়া ছুট্ট্যে একবারে বিপুবীদের কাছে এসে ঘোড়া লাগাম টেনে ধরলেন। বিপ্পবীরা याँকে এত্দিন দেখলে সষান জানাত্তে, ভয়ে জড়সড় रায়ে পুহুনের মত ঢাঁর আদেশ ও উপদেশ খনত্ন।। সেই মিঃ মিনিস আজও তিরক্কার করলেন আর ঊপদদশের সল্গে তাদের বিশ্ধাসমাত্কতা করা ঠিক
 आरण रয়ে বসে গেन। কর্নেন ফिनिস রেরে উঠ্ঠ দাড়ালেন অমনি आর একটি বন্দুক গর্জে উঠলে ๒লি বক্ষ ভেদ করেে পিঠি দিশ্লে বেরিত্রে পড়লো। মিঃ ফিনিসের
 বিপ্ধবীদন সাহেব, মেম, বৃদ্ধ, শিষ কাউকে ছাড়লেন না। সব বন্দুক বেয়েনেট তত্রবারির তলে তলিয়ে যেতে নাগলো। শোষণের বিক্রুদ্ধে শোষিতের প্রাতিশোধের ধায়া ইতিহাসের সुরে স্তরে এমনিভাবে সাজান্না আছে। (দ্রঃ ঐতিহাসিক মিঃ ম্যালিসনের লেখায়) মিঃ কেয়ী লিখেছেন, "শিকার্রের গক্ধ পেয়ে হিং্র্র বাঘের দল বেমন গর্ত হতে বের হয়ে পড়ে, প্রত্যেকে প্রকাশ্যে রাস্তা, গলিপথ, আবর্জনাপৃর শহরতनী হতে সেইর্রপ্প তারা বের হতে নাগলো।"

ক্যাপটটন সেজ্ে ইংর্রেরের পাইকারীভাবে শেষ করা হয় আবার সেনানিবাসের বাইরে ইঃরেজ অফিসারদের সালামও দেয়া হহ, যেন ভেতরে
 দাউ দাউ করে জ্নহহ। বহুদিন্নে সঞ্চিত অত্যাচারের ফল যেন অগ্নিশিখা আর

 বিপ্পবীদের। তাঁরা কোথায় গেলেন? চাঁদদর আ<োয় চাঁরা দ্রত মৌন মার্চ করে সারারাত ধরে দুই হাজার সৈনা সাব্রিবেঁধে চলেছেন দিল্লীর পথে। মাঝে মাঝে
 প্রথম্মে পৌছালেন অশ্ধারোহী সৈন্য তার পরেই পদাতিক। বুকে বিপ্পবের বিপুল বাসনা। ভয়-ভীতি यদিও নেই, তবে মিরাট হত্তে সশ্পিলিত বিলেতি সৈন্য গোলন্দাজ বাহিনী যদি পেছনেই এসে,পড়ে তাহলে মোকাবিলার জন্য বিপ্লবীদের কামান বা গোলন্দাজ বাহিনীর ব্যবস্থাই নেই। আপগ হতেই চাপাতির ব্র্যটির সংবাদে যমুনার প্রচूর নৌকার ব্যবস্থা করা হর্যেছিল। তাই নৌকার সৈছু তৈরি করে ঢার্ উপর দিয়ে নির্জন নদী অত্ক্রুম করলেন বিপ্লবী দল। ভিড়ের মধ্যে একজন ইংরেজ পুপ্তর বিপ্লর্বী সৈন্যদের সজ্গে সেতু অত্ক্রুম করহিল। জাত্তেও ছিন ইংরেজ কিন্তু ভারতীয় সৈন্যের তীক্ন দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব হলো না। সেতুর উপ্পর্র হত্ত মাথাটা গড়িয়ে প়্ড়ল যমুনার জলে। তৈ্ুু একটি ঢরবারীর আঘাত মাত্র i

দিল্পীতে প্রবেশ করেই প্রভাত সূর্যালোকে চকমকিয়ে উঠলো শাণিত ক্ষুষার্ত অন্ত্র গুলি। বিদ্দ্রাरীরা আকাকশ- বাতাস কম্পিত করে "গামারে ম্ঘীন- জিদ্দাবাদ" "হামারী বাদশাহী জিন্দাবাদ"’ প্রভৃতি স্নোগানে দিগন্ত মুখরিত করে তুললো। বাংলায় দিন মানে দিষস আর দীন মানে দর্দ্রি আর আরবীতে ধর্মকে বলা হয় দ্মীন। বাংলায় ‘তাই দ,ব;弓,ন নিয়ে দ্বীनকে ‘দিন’ ও ‘দীন’ থেকে পৃথক করা হয়়ছে। যাইহোক মিঃ বাগচী মহাশয় এই উক্তির সমর্থনে লিখেছেন, "তারপর দিল্মীর রাজ্রপথ মুখর্তিত হয়ে উঠলো বিদ্রোহীদের অশ্ব খুরের শদ্দে। প্রভাত্র নিস্তব্ধতা" ভঙ্গ করে "দীন দীন" রবে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বিদ্রোহীদের একদল এসে দাঁড়াল লালকেল্মার বাদশাহী প্রাসাদের বাতায়ন তনে।" (সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, পৃঃ ৯৯, মनি বাগচি) বাগচি মহাশয় তাঁর পুস্তকে দ্বীन ना লিখে দীন্ লিখেছছেন। মুসলমানরা যে বিপ্ৰব করেছেন ধর্মভিত্তিক তা ঐ্র "দীন্ দীন" শভে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত।

ঢারপর সৈনা দলের একটা অংশ ক্যান্টনমেন্টের দিকে ছুটলো। দিল্gীর কেল্মায় বা সেনানিবাসে মিরাটের কোন সংবাদ আসেনি কারণ তার অগেই টেলিগাফের তার কেটে দেওয়া হয়েছিল। এবার আরামরত ইংব্রেষ সৈন্যরা সংবাদ ‘পেল মিরাটের হাজার দুই বিদ্রোহী সৈন্য নাকি দিল্̣ী আক্রমণ করেছে কিন্তু তাহলে নিচয়ই মিরাটের ইংরেজ সৈন্য পেছনে পেছনে ধাওয়া করত। তবে হয়ত অজবও হতে পারে বলে মনে করল ইংরেজ বড় কর্তারা। ৫৪ নং পল্টনের কমাণ্তং অফ্সিসার মিঃ কর্নেল রিপ্পে শহরে গোলমাল ত্রে সর্গে সজ্গে সৈন্যদের সাজতে বললেন এবং আদেশ দিলেন 'মার্চ ট টাউন' শহর্রের দিরে চন।

এদিকে দিল্মীর সৈন্যরা আগে इতেই প্রতীক্ষায় ছিলেন তাঁরা বক্ধ্র কঠিন কণ্ঠে ‘আল্লাহু আকবর' 'দ্বীন ইসলাম জিন্দাবাদ' ফিরি⿰্গি লোফঁকো খত্ম করো' বলতে বলতে মিরাটটর সৈন্যদের সস্গে দেখা করলেন আর কর্নেল রিপ্লে দুদল সৈন্যকে গোলন্দাজ ไৈন্যের সক্গে পাঠালেন এবং নিজে দিল্মী শহরে কাশ্মীরি গেটের দিকে পৌছালেন।

শহরের মেন.গার্ড ছিলেন উত্তর দিকে , றb-নং পল্টনের টৈন্যেরাই প্রধান প্রহর্রী। তারা আগগ থেকেই বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, ভেহেতু তাদের
 সাক্ষাৎ ও অভিবাদন হর্লো। সর্মিলিত কণ্ঠে গর্জে উঠলো- ইংরেজ শাসন ধ্ণংস হোক। বাহাদুর শাহ জিন্দাবাদ। দিল্ধির नোক আবার তুমুন কণ্ঠনিনাদদ হাঁকলো ফির্রিগ্ রোগুকো মারো।

एতভম্ব মিঃ রিপ্লে সৈন্যদের বললেন, "এসব কী হচ্ছে? అুি ভর়। এদিকে মেন গার্ডের কমাড্ডার ক্যাপটেন ওয়ালেস বিদ্রোউীদের গুলি করার জন্য ৩৮ নং সৈন্যদের আদেশ করলেন, কিন্তু সৈন্যরা কেউ বন্দু তুনললো না। সব চूপচাপ। দুজন ইংরেজভক্ত গর্দ্ধভ মার্কা সৈন্য উপর দিকে নল উঁচিয়ে ফাঁকা তুলি করন। মিঃ রিপ্পে অত্যন্ত রেগে আত্তন হর্যে দুজন বিদ্রোহীকে গুলি করার চেট্টা করলেন। কিন্তু মিঃ রিপ্ৰের দেহের উপর মুহূর্ত্তের মধ্যে বন্দুজ গর্জে উঠল। মিঃ রিপ্পে আহত रয়ে ভৃলুণ্ঠিত হুলেন সেই সক্গে আরও চারজন অফিসারকেও বন্দুক দিয়ে শেষ করা হল।

মিরাটের বীর বিপ্লবীরা শাসক ও শোষক ইংরেজদের বহু হতাহত করে ভারতকে স্বাধীন করার পথে আর এক ধাপ এগিয়ে ছিনেন । শ্রীমনি বাগচি তাঁর পুস্তকে অনেক সত্য তথ্য প্রকাশ করলেজ তাঁর জ্ঞাতে অথবা অজ্ঞাতে এমন অনেক কথা লেখা হয়েছে, যাতত মুসল়মান বিপ্লবীদের অনেককে হেয়প্রতিপন্ন रতে হয়েছে। এমনকি বাহাদুর শাহ যিনি সবিংশশে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়ে গেলেন তাঁকেও অত্য়ন্ত ছোট করে দেখা হর়্েছে। যাক তंবুও তাঁর নেখার উদ্দৃতি দিতে আমরা আনন্দ্র ও গর্ববোধ করি। তিনি মিরাটের বিপ্লবী সৈন্যদের মিলনের শেষাংশ বর্ণনা করে লিতখছেন, "দেশপ্রেমের চেতনাকে এভাবে ইংরেজের রক্তে রঞ্জিত করে ন্তিয়ে মিরাটের বিদ্রোহী অশ্বারোহী সৈন্যরা ঘোড়া থেকে নামন এবং দিল্পির সিপাহিদের প্রাণভরে আলিঙন করল। ঠিক সেই সময় কাশ্মীর গেট উন্মুক্ত হয়েছে। উनাক্ত সেই তোরণ পথ্থ প্রবেশ করল বিদ্রোহী সৈন্যররা "দীন দौन রবে।" 'বাদশাহ খোবন্দ’; ‘সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন’। এই শদ্ধত্তিত মুসলমাননদের মুখ্য ভূমিকার পরিচয় উপরোক্ত স্লোগানেই প্রমাণ হয়। বাদশাহ খোদাবন্দ অর্থাৎ বাদশা ঈশ্বর একথা নিচ্য়ই হিন্দू বিপ্লবী সৈন্যদের কথা। কারণ মানুষকে দিল্লিশ্বর, জগদ্বীশ্বর উ়পািি দেওয়ার ইতিহাস ইতিহাসের आছছ, কিন্তু মুসনমানদের আল্মাহ, ঈশ্বর, খোদা মাত্র একজনই, যিনি স্রষ্টা।

যাইহোক, দিল্মির রাজ প্রাসাদ্দ অজ্স্র বিদ্রোহী সৈন্য সশস্ত্র উপ্পস্থিত ছিনেনে। বাহাদুর শাহ নামে মাত্র বাদশাহ হয়েও आসনে অভাবী, বन्দিं, ইংরেজ্রের পেনশনভোগী খাচার সিংহের মতো নরসিংহ। রাজপ্রাসাদে ইংরেজ্জেদেরই নিযুক্ত ইংরেজ সৈন্যরা প্রহরী হয়ে পাহারা দেয়। তাদেরই নেতা ক্যাপট়টন ডাগলাস।





 সামান্য ছেঁড়া ঢোষ<ে শয়ন করেন জার ভবেন, ভাগ্যের পরিহিাস বঢ বিচিত্র। মদ্রাত এতमिन ब্রহসन रলেও সय্রাটের নाম थाকত তাও बাজ नেই।
 বাহাদूর পর্यত্ত ইংরেজী দেশী বিলেতী দর্শনাথ্থী স্যাটেন সত্গে সাক্ষাৎ করত্ড হলে অनুমতি নেওয়া হতো এবং হাদিয়া সম্মানজকতাবে নজরানা দদওয়া হতো। এখन এই বাহাদুর শাহের সময়ে তাও বক্ধ করা হর্রেতে এবং বছরে মাত্র এক নক্ষ টাকা খরচা দেওয়া হডো जাও কমিয়ে শেষ করে आনা হয়েছে। অথচ আজও সय্রাটদের দয়া দাক্ষিণ্য অব্যাহত রাখত্ত বাধ্য হচে হয়েছহ। সাধারণ মানুষ
 বা জানে? आবার ইংর্রজ ঘোষণা করেছছ, এরপর থেকে সমাটের আর কোন ছেলেকে বাদশাহ বা রাজা উপধি निতে দেওয়া रবে না। শাহজাদা বা র্রাজার ছেলে বলা হবে। তারপরেইই মুছে যাবে স্মাট বংণের শেষ চিহ্ছৃহ।

यাদের কোি কোটি টাকার স্ব্ণ যूদ্রা, হীরা, পান্না, জহন্নত, মতি, ইয়াকুত ज মূनাবান ধনের ধনাগার ছিল সে ধনাগার আজ গড়ে উटেছে ইংন্যাत্ড। याঢের
 মসজিদ প্রভ্তি প্রাসাদ তৈরি করা তাদের বং্শধর বাহাদুর শাহকে এখন বিহারে
 এখানেই শেষ নয়, বেখানে হতো করান পাঠ, পবিত্র নামাজ সপ্পাদনা সেই
 করে ৫ষু বিজয়ীর ¥াদ গহণের জনা आর ভারত্বাসীকে হত্যা কেমনভাবে করা


ঐতিহসিকি মিঃ কেয়ী বনেছেন, তারা (বিদ্রোহীরা) उनেছিল কমিশনার ब্রেজার সাহ্ব প্রাসাদরभী দনেন ক্যাপটটন ডাগলাস এবং অারো বড় বড়



 इन ना। একজन প্রহরীর হাত হতে বन्দूक निয়ে ब্রোর দেশীয় অক্রমণকারী

अগ্রবর্তীকে হত্যা করলেন। পরক্ষতণু বিদ্রোহীদল তাদের টুকর্রা টুকরো কর্রে শেষ করে। ঐ রাজপ্রাসাদে সারা ভারতে খৃষ্টান ধর্ম প্রচার ও প্রসারে প্রচারক পাদ্রীদের প্রায় আসতে হতো আজ্রভ পাদ্রী মিঃ জিনিং তার কন্যা মিস জিনিং আর একজন সুন্দরী যুবতী মেম বান্ধবী হাচিনসন ও মিঃ ক্রিফোর্ড প্রাসাদ হাত দূরবীক্ষণ দিত়ে দৃশ্য দের্খছিলেন। পরশ্পরে প্রত্যেককেই বিপ্লবী দল খতম করলেন। তাছাড়া ডাগলাস ম্ত্যুর আগগ পড়ে়ে গিয়ে আহত অবস্থায় সম্রাটকে তাঁদের মেয়ে ছেলেদের সঙ্গ যে মেম সাহেবদের রাখা হয়। বাহাদুর শাহ নারীদের রক্ষা করার আদেশ ও অনুরোধ করলেন কিন্তু দুঃখখর বিষয়, উন্মত্ত জনতা তার আগেই তাদের লেষ করে দিয়েছিল।

বিশাল জনতা বাহাদুর শাহকে অনুরোধ জানাল, যদিও আপনি আমাদের সজ্গে সজ্রেই এই বিপ্লবে পক্ষপাত্তি করেছ্নে, সাহায্য-সহযোগিতা সষ্ভাব্য সব কিছ্হ দিয়েছেন। তবু চাই, আপনি আমাদের প্রকাশ্য ঘোষিত ভারত স্রাট হবেন। আমরা মিরাটে ইংরেজদের পরাজিত করেছি, দিল্মিও আয়ত্তে আনতে চলেছি, এখন সারা ভারতে ভারাল ভ ধারাল নেতা জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে आপনি ছাড়া আমাদের নজরে দ্বিতীয় কেউ নেই। সুতরাং নিজে হাতে ইসলামের সেরা সুন্দর রঙ সবুজের রঙে পতাকা নিজ হাতে তুলে দিন।

সম্রাট বাহাদুর বলनেন, "আমার প্রিয় সন্তানেরা, आমি তো তোমাদের সম্পদশূন্য সুলতান। অতএব কিসে থেকে তোমাদের বেত্ন দেব?" বিপ্ুবীরা জানালেন, ধনাগার লুট করব, আপনাদের নিয়ে যেখানে যা জমিয়েছে অত্যাচারী ইংর্রেজ, আবার আপনার কাছে তা আনবো।" বাদশাহ বাহাদুর শাহ পাজ্জা গ্রহণ করলেন এবং বললেন, আজ হতে আমি বিপ্মব চালনার জিমাদারী (দায়িত্) নিলাম। বাদশা নিজে হাতত সবুজ পতাকা উড়িয়ে দিলেন। আর সক্গে সক্গে অর্প হল সহ্র্র সহ্য় বীরের সমগ্গ কঞ্ঠের চিৎকার আর উল্মাস।

ওখান হতে দিল্লির কেন্দ্রীয় ব্যাংকে হানা দিলেন। সমস্ত ইংর্জজ কর্মচারীকক শেষ করে সমন্ত টাকা ড সোনা নিয়ে নেওয় হলো। ম্যানেজার ভয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ছাদের উপর आশ্রয় নিলেন কিন্তু তিনি সপরিবারে খত্ম হলেন। তারপর ইংরেজদের দিল্মি গেজেটের ছাপাখানা, গীর্জা ও বাসগৃহ বিপ্পবীরা গুঁড়ো ชঁড়ো করে ফেললেন। চারদিকে মার মার রব। রাজপ্রাসাদের কাছেই কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার। এটার দিকে সবার লক্ষ। অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত অফ্সিসার ছিলেন কেলটন্যান্ট জর্জ উইলোবি। আর তার সজ্গে তেমনি মোগা বিশজন সৈন্য সহকারী হিসেবে।

বাহাদুর শার পরামশ, আগে অস্ত্রাগার হাত কর। তাই তিনি অফিসারকে পত্র পাঠালেন অস্ত্রাগারে আমার সৈন্যদের पুকরত দেওয়া হোক এবং আপনারা আশ্মসমর্পণ করুন। কোন উত্তর অলো না। বিপ্লবীরা প্রাটীর টপকে প্রবেশের চেষ্ঠা

কব্নतতই ইংরেজ ไৈন্য খুলি করল। প্রাচীর থেকে মৃতদেহ পর পর পড়ত়ত লাগল \& \& চীরের গায়ে। শেख়ে দলে দলে উঠতে লাগল বিদ্রোহী দল। তথন নিব্রপায় হয়ে मম\& উইলোবী বারুদের স্থূপে আগুন দিতে আদেশ দিলেন। সক্েে সন্গে আকাশ
 ศাগলো আর কানো ধোঁয়া চারদিক অন্ধকার করে ফেললো। বাপ্পেদের বিক্ষোরণে রাজभথের নিরীহ পথিক ও কুটিরবাসী পাঁচ-ছয় শতজনকে প্রাণ ত্যাগ করত়ত रয়েছিল।

বিদ্রোহীরা যাকে যেখানে পান শেষ করেন, তাই শহরের শেতাঙ্গ তাদের চেলেমেয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অপথ্থে বন জঙ্গেের উপর দিয়ে পলায়নের পন্থাই ভাল মনে করল। পথে অনেক ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, ক্রান্তিতে মারা গেল। বহু ব্যবসায়ী ইংরেজ দিল্মির একটা বড় বাড়িতে শেষ আশ্রয় নিয়েছিল। ১৬ মে তাদের ভাল বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে বলে বের করে সবাইকে হত্যা করার কাজ চলতে থাকে। "ধু "ফিরিপ্পি নোগুকো খত্ম কর" শক্।। যেন মনে হল মুসলমান শাসন বুঝি এসেই গেল। ওধু একজন মহিলাকে মারা হলো না। তিনি বললেন, আমি আমার তিনটি সন্তানসহ মুসলমান হতে চাইছি, কোন বিপ্লবী কাউকে বলেননি যে মুসলমান হও। ুধু মারা আর মরা ছাড়া বিপ্পবীরা কিছू বোঝেন না। কিন্তু এই খ্রিস্টান মহিলাটি যা বলছেন তাঁকে তথায় মারা যায় না। কারণ দেশ ও ধর্ম রক্ষ করাই তো সং্্রামের উদ্দেশ্য। তাই তিনি রেহাই পেলেন। তাঁর নাম মিসেস আলডোয়েল। হত্যাকাত্ডের পর যুর্দাফরাসেরা গরুর গাড়িতে মৃতদেহ বোঝাই করে যমুনার জলে নিক্ষেপ করে।
(5: History of the Indian Mutiny, Mallason)
দিল্মির সংবাদ সারা ভারতে প্পীছে গেল। সমস্ত দুর্গ ও সেনানিবাসে ইংরেজ জানিয়ে দিল সতর্ক थাক, সজ্জিত হ্জ।

এখনো কলকাতা ভারতের রাজধানী। এখানে মাত্র গভর্নর জেনারেলের অধীনে দুই দল ইংরেজ সৈন্য। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে ৫৩নং আর রেगूন হতে প্রত্যাগত এই দুটি দল। এই দুই দন বঙ্গদেশ রক্ষার জন্য খুবই দরকার কিস্তু চারদিক হতে খবর আসছে দিল্মি বাঁচাতে ইংরেজ সৈন্য পাঠাও, মীরাট বাঁচাতে ইংরেজ সৈন্য পাঠাও। কলকাতা তথন সারা ভারতের হৃপিণ। ইঘাপুরে বাব্রদ কারখানা, কাশীপুরে বন্দুক কারখানা, দমদমে বন্দুক শিক্ষাগার ও অন্ত্র নির্মাণের কারখানা, কলকাতায় যুদ্রা তৈরির টাকশাল, ধনাগার, ব্যাংক, অালিপুরে বিখ্যাত জেল, যেখান্ন ভারত্তের বিখ্যাত বাঘারে বাঘারে বন্দি আছেন। ২৪ মে ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার জন্মাদিন, কলকাতায় রটে গেছে "হিন্দূরা যে পুকুরে স্নান সেরে গভর্নর জেনারেল সেই সব পুকুরে নাকি গর্রুর মাংস ফেলার হহকুম দিয়েছেন আর রানীর জন্মদিনে বাজারে সমত্ত চাল ও আটার দোকান বন্ধ রাখা হবে হিন্দুরা অপবিত্র নিষিদ্ধ খাদ্য ভোজনে বাষ্য হবে।" (দ্রঃ সিঃ যুঃ ইঃ পৃঃ ১২०)

রানীর জन्गाদিন মুসলমানের ঈদের দিনেই হয়েছিল। মিঃ ক্যানিং প্রাি
 অত্যत্ত जল্প এरসছিছেন । কারণণ তাঁদের ভয়，এত ঋৃন্টান এক জায়গায় खড়


মোট কथা，কলকাতায় অব্ত্｜অপেক্ষাকৃত থমধपে। কারণ ইংরেজের সংখ্যাগরিষ্ঠ नেতৃস্থানীয় অনেক মানুষ সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের বিপ্লবের সমর্থক ছ্লিলেন না，অथচ তারা তদানীד্তন যুগে नামীদামি লোক ছিলেন। ঐ দামি লোকদের মধ্যে কিষ্ভু কিছ্ম মুসনমান মনীষীও ছিলেন। সেই আলোচনা পরে করা যাবে।

সারা ভারূত বাপক বিদ্রোহহ ইংল্যাভ্ডে খুব ভাবনা চিত্তা। শোষণের ভাল রসাল স্পて্জে ভারতবর্ষ হাতছাড়া হােে বিলেতের রুে ভাটা পড়বে। তাই মিঃ ক্যানিং সংবাদ পাঠানেন，মা্রাজ ও রেগ্ন হতে মোট দু－দল সৈন্য आনাচ্ছি। পারস্য হতে একটা দল বোম্ধেত এলেই কলকাতার জন্যা আনিয়ে নিচ্ছি। স্যার জन लরেন্সের জন্য করাচী হতে একদল সৈन্য ফিরোজ্জাপেরে রাখার ব্যবস্शা কর্রেছি，সিংহলে স্যার হেনরী ওয়ার্ডকে কিছ্ম সৈন্য পাঠানোর জন্য অনুর্রো4 করেছি। চীনের জন্য প্রেরিত সৈন্যদের জাগে ভারতে পাঠানোর জন্য মিঃ এলথিনকে नিথখছেন।

২৫ মে হাতছাড়া দিল্মি দখল করার জন্য জেনারেল আনসন আম্বানা থেকে
 দু হাজার উট ও দুই হাজার কুনী সংগৃহীত হলো আর ৩০ হাজার মণ রসদ৩ মজূদ হর়্ে গেন। আর পথে দেখা হবে মিরাট আম্বাनা সৈন্যের সহ্গ। তারপর একসল্পে হবে দিন্মি উদ্ধার।

ওদিকে ক্রেকী টাউন হতে দেশীয় সৈনাসহ মিরাটের দিকে রওওয়ানা হলেন মিঃ＜্রেজার। মিরাটে পৌছে ক্রেজার ভারতীী্য সৈন্য দনকে আদেশ করনেন， ＂সমষ্ত অন্ত্রশষ্ব্র বোমপ্রুফ घরে রাখা হবে ছোমরা এ অন্ত্র ত্যাগ করো।＂সর্শে সন্পে সৈনাদল অপত্তি ক্রলেन－কেন？কেন？जারপর তারা মাল বোঝাই গাড়ি

 লে－লো＂সক্গে সন্গে বন্মুক হতে তলি একেবারে ক্রেজারের বুকের মাবে বিক হলা，

 সেদিকে গা ঢাকা দিনেন। ঢার মধ্ধ্য পঞ্চাশজন বিদ্রোহী বীর ধরা পড়লেন， जাদের হাত বেঁ兀ে তোপের সামনে পিটে পিঠঠ এক লাইনে দাঁড় করা হনো， কামানদাগা হন，৫০ জन র্ণ⿵冂卄िত ভারতীয় বীর শহীদ হলেन । বলাবাহ্ন্য ভারত জাজ তাদেরই তাজা রক্তে স্নাত হয়ে স্বাধীনতার গর্বে সমুন্নত।
 র্जाমদার বড় হিন্দ রাজা মহারাজা প্রায় সকানই ইংন্রজজেের বাক্ধব হিলেন।

 দেন্ননি, তবে সরার্সরি সৈন্য দিয়ে ইংর্রেজের পক্ষে লড়াই করার ইত্হিাস দুর্নড। যেমন কর্নালের নবাব ঐ সময় ইংর্রেজের পক্ষের লোক বলে জানিয়ে ছিলেন কিত্হ
 প্রणক্ষভাবে ঢাनাও সাহাय্য করনেন। ভ্যেন পাতিয়ালা, नाভা ও खिন্দের মহারাজ। জিন্দের রাজা ইংরেজ সৈন্যদ্দর গাড়ির ব্যবস্থা করুলেন; ৩খু তাই নয়, তাদের খাদ্যাদি ও রসদের সুব্যবস্থ৷ করত্ত তার বিবেকে বাধ্ধনি। आার পাতিয়ানার মহারাজ্জ ঢানাওভাবে বাছাই সৈনাদল দান কর্রে উদারচ্ত্তের পরিচ্য় দিত্যেছ্নে। মিঃ জনनরেন্থ সেই সৈন্যেের থানেশ্বর ও লুধিয়ানায় পাঠালেন। एরিদপুরের রাজাও তাঁর সৈন্য দিয়ে ইংরেজের প্রশংসা পাবার যোপ্যতা অর্জন করলেন। আর ইংরেজ কোশ্পানির পুরাाতন সুহদ শিষ সর্দাররা ইংরেজের পক্শ অবनম্বন তো করলেনই, লেই সন্গে জীবন ও রক্ত দেওয়ার গ্যারান্টি দিয়েও ইংরেজকে চাপ্প করে ঢুললেন। দিब्वि হাতছাড়া হওয়ার অন্যত্য অল্কর রোপিত হয়ে গেন। এটাই ছিল ম্বধীনত সণ্গাম ব্যর্থ কর্রত ভারতীয় বিপ্ধাসযাতকদের বিষাক্ত পদক্ষেপ।

২৬ মে জেনারেল আনসনের কলেরা হয়, তাত তিনি জেনারেল বারনাডকে চাঁর ไৈন্যদের দায়িত্ দিত্যে মারা গেলেন। ৩০ মে সামনাসামনি লড়াই।
 ইংরেজের অল্প সৈনা आার তার সজ্পে যুক্ত ইংরেজের ডারতীয় দালান ও তাদের গোলামরা। উভয়পক্ষে হতাহত হল অনেক। কিষ্ুু বিপ্রবীয়া বুঝত্ত পারলেন, পরাজয়ের কালো মেম হয়ত্তে সামনেই আসছে, কারণ ভারত্বাসী জজও বেইমান ইగরেজকে চিনতে ভুল করছে। ইংরেজরা আশানিত আর আনন্দিত হলো কিন্ু মিঃ উইনসন ভাবলেন, यদি আগামীকাল বিদ্রাহীদের সাতে সৈন্য আরও ব্যেগ দেয়, তাহলে ইংরেজ সৈৈন্যের পরাজয় হবে। কারণ ইংর্রেজ সৈন্য একে কমত্তই পারে, বাড়বে র্লেথথকে। পরের দিন সৌভগাক্রম্মে জ্রাপটেন গ্রীড
 अব্যर्थ অडियानं। সমস্ত বিদ্র্রাইী সরাই-এ জমা হলেন। $b$ - জूন বিদ্রোইীরা প্রথম পুরক্কার 斤িল কামানের গোলা। ইং্র্রজ ৩ ভারত ঘাতক সৈন্যরাও উত্তর দেয়। ইংর্রে সৈना বহ్ হ্তাহত হয়। ওপক্ষও আহত-रिত হয় অনেক, কিত্তু তা अপপকাকৃতভাবে কম। যুদ্ধে ইংরররজজরই জয় হলো কিত্হু অনেক নামজাদা নেতার মযধ্য, প্রধান সেনাপ্িত্র পুত্র কাপটেন বারনাডও খত্ম হন। ইংরেজ সৈন্য

একসর্গে চারদিক হতে আক্র্রমণ করুলো। রাজশ্শক্তি তাদদর হাতু অতএব প্রকাশ্য প্রत্তুতিত্ত বাধা নেই। কিন্হू বিপ্লবীরা যা কর্রেন অত্যত্ত গোপনে তা৩ আবার্র দেশীয় বিষ্ধাসuাতকরা অর্থ্রে লোভে ইংরেজকে অনেক সংবাদ জানিয়ে দেয়। তাই তেইশটি কামান ইংরেজরা পেয়ে যায়। বিদ্রোইীদের সামান্য মূলধন হতে।

তখনকার বারানসীত্৩ হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে বেশি ছিন। ৩খানে একদল ফকির মৌলবী গিয়ে ইঞ্রেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বীজ ছুড়িয়ে বেশ সুবিধা করতত পারেননি। তাই বাহাদুর শাহের বংশীয় রাজপুত্রণণ ৩ নিকটাত্যীয়গণ বেনারসে পৌঁছালেন। তখन তাদের দেখার জনা ভিড় एয় जবং তাদের কথা জনসাধারণ অা্রহ সহকারে ওনতে থাকেন এবং তাদের দেওয়া জমি, য়া বেনারসের মন্দিরে দেওয়া ছিল, দলিলপত্রে এখনো হাততর পাজ্জার ছাপ মারা বাদশাহী চিহ্ সংর্ষিত। জনসাধারণের মন গলে যায় এবং লেথােন বিদ্রাহের বীজ রোপিত হয় এবং পরক্ণণ অক্কুরিত হয় ১৮৫৭ সানে মার্চ মালে। ঐ মিছিলে ইংরেজবিরোধী কিছू মহারাষ্ট্রীয় এবং পাজাবীও ছিন। টোটার চর্বির চটকদার কথাতে ধর্মভীর্র কাশীবাসী উত্তণ্ত হয়ে উঠলো। বেনারসের উত্ত্র-পশিম কোণে সিকলোল সসখানে সেন্যাগার আদান, জেলখানা, গীর্জা. গোরস্থান, মিশনারি ক্কুন সবই মজুত আছছ। তাছাড়া বড় বড় ইংরেজ নেতা সেখানে আছেন যেখানে বিপ্গেডিয়ার পনসনবি, বিচারপতি ফ্রেডারিক গ্যাবিন, ম্যাজিট্ট্রেট মিঃ নিঔ ও কমিশनার মিঃ হেনরি ট্যকা প্রতৃতি। তবু সকনে ভত়্ে শক্কিত, যু মনে হয় মিরাটটর মত यদি সব নিহত হতে इয়। ইংর্রে अফিসারদের মত নারী ও শি৫দের চূনার দুর্গে রেথে আসা একাত্ত প্রয়োজন। কিষ্ু মিঃ निও প্রד্তাব বাতিন করলেন। কারূণ তাহলে ইংরেজ নেতাদের ওপর সকলে আস্থাহীন হয়ে পড়বে ফলে বিপদকে আরও ডেকে আনাা হবে।

কমিশনার কনকাতায় কমিশনারকে লিখলেন, "কলকাত ও দানাপুর হতে

 পাঠিয়ে দিন।" আবার কানপুর হতে বেনারসে থবর আসছে, "কিছু ইউরোপীয় সৈন্য পাঠান" বিপ্পবীরা গোপনের গোপনে কাশী, কানপুর ও আজ্রিমগড় ক্যান্টমেন্টের সক্পে সংশোগ যথাষথডাবে অব্যাহত রেvখ চলেছেন।

৩ জুন আজমগর্র বিদ্রোহী বিপ্বীীরা কোপ্পানির সাত লক্ষ টাকা হত্তগত কর্ত সক্ষম হলেন। ঐ টাকা ইংরেজ অশ্বারোiী সৈন্যরা আনছ্নিন গোরক্ষপুর হত্ পাচ লাথ आর आজমগড়ের দুলাv। বিপ্নবী ও বিদ্রোহী সৈন্যদের মিলিত শক্তিতে অভিयान চলছিন। ইংরেজ কাটকে यেন পাওয়া গেন না সব आগে হতেই সরে পড়়েছে। যাদের পাওয়া গেন জীবন্ত পরক্ষণেই তারা মৃত্যুর কোলে লুকিয়ে গেন।

 সাহস বেড়ে গেল স্বাভাবিকভাবেই। মিঃ নীন সমম্ত ভারতীয় לসৈনা দাঁড় করাালেন
 স্সন্যরা এমন অবস্থায় আছছ, ওখু একটু হকুম দিলে আর রষ্ণা নেই। ভারঠীয়
 করে গুনি ছূড়নनন তারা। সc্পে দশ-বারজন ইংরেজ সৈন্য মৃত্যুকে आলিभন করতে মাঢির উপর ছটফট করতে নাগলো। ইংরেজ কামানও পেছন হতে গর্জে উঠন। এক नাইনে অনেক বিদ্র্রাইী শহীদ হলেন। মৃত্য যন্তণায় রক্তমাথা মূথে শেষ কথা শোনা গোল’ বেইমান ইংরেজ দূর হটো "আল্না! অল্লাহ!"

यাইহোক হु ৃষণোঢে বিদ্রোহীগণ অস্ত্র ফেরতত না দিয়ে যেদিকে সেদিকে পলায়নের চেষ্টা করলেন কিন্তু গেটে প্রহরীদের সন্গে সং্পাম ছাড়া উপায় নেই। তার आগেই মুসলমান ছেঁড়া কম্বল কাঁধধ ফকিরের দল কমেন ভিজিয়ে দেয়ালে
 দেওয়া হলো। ওদিক হতে বিদ্দ্রাহী বিপ্ৰবী ফকিরদদর শক্ত কबির টান ক্যানট্নমেট হতে বিদ্রোহী বিপ্বীী আসতে সক্ষম হলেন। আর বাকি সৈন্য গেটে नড়াই কর্রে অনেকে শহীদ হয়়ছেন এবং বেশির ভাগই বাইরে আসতে সক্ষ্ম হয়েছেন। বিপ্পবীরা নষ্থর মারা নেত ইংরেজদের না পেয়ে ফৈজাবাদের দিকে ज্টটেন।

আজকের দিনে বেখানে ভারত্তর প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দ্দালনের চরম মুহ্র্ত, সেথানে ইংরেজের বড় শ্রিয় বিশ্বাসী শিঘ প্রহরীীা প্রহরা দিচ্ছে শাসক প্রতুর মাन-সম্পষ্তি, অফिস, খ্দাম ইত্যাদি।

তারচেয়েও দঃঃ ও বেদনার কথা, কাশীর यिनि শক্তিশালী সশ্মানীয় রাজা তিनि ইংর্রেজর সমর্থক। आরও আণর্র্রের কথা, রাজা মশাই আজ 8 बून ইংরেজের পক্ষ সরাসর্রি নেমে পড়লেন লড়াইয়ের ময়দানে অর্থৎ সৈননা সাহাया, অর্থ সাহাय্য সবই চলতত লাগল। এছাড়া ইংর্রেপ্রেমিক রাজা ইংর্রেজ পাদ্রিদের ও সর্দার নেতদদর নিয়ে গিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। তার কারণ বোধएয় প্রই বে, মুসলমান বিপ্লবে যেখানে আল্ణাহ আকবার স্লোগান मীन ইসनাম জিন্দাবাদ ষ্ণনি সেখানে গোখাদক মুসলমানকে সাহাय্য করার চেয়ে তাদের চির্রশজ্র ইংরেজের পক্ক অবনম্থন করাই শ্রেয়।

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিত্ত একতি মৃন্যবান উদ্গৃতি পেশ করা গেল-"8ঠা জুন রাত্রে কাশীর রাজা ই?রেজ মিশনারীদের নিরাপদ স্গান্ে জাশ্য দান কর্রোহিনেন। এমনকি অর্থ ও সৈনা সাহাया কর্ততও তিনি कৃপণত্ত করেনননি। শহরে জনতা, আতঙ্ক ও গোনমাল সুসनমানরা উড়িয়োেছ সবুজ

2入い
পতাকা।" এই মূन्ययान উদ্ধৃতিটি কোন মুসनমান লেখককর নয়; বরং ত্রী মণিবাগচির পূর্ব উল্ধিখিত বইয়েরই বাক্য, প্রঃ 28৯)

এই ফয়জজাবাদhর কথ্থ মনে করন্লই ম্মরণ হয় বিখ্যাত বিপ্পবী মাওলানা निয়াকত आनীীর কथা, যার সংগঠন ক্যতা হিন সারা ভারতে বৈদ্যুত্কি তারের মত। বেখানেই সংগঠন শশথিল্য দেথা দিয়েছে সেখানেই হাজির হয়েছেন
 চাতুর্যের গ্রার্র থাকা সత্ত্রে ইতিহাসে তাঁকে স্থান দেওয়া হয়নি। দোষ ইতিহাজের না ঐতিহাসিকের তা সুস্থুূদ্ধি পাঠক-পাঠিকার বিবেটোধীন। এমনিভাবে জৈনপুর, ফিরোজপুর, आनীগড়, גৈপুরী, এটোয়া প্রভৃতি স্থানে বিদ্রাহীরা বিপ্পব বাধিয়েছিলেন। কনকাতায় ব্রেনি ইংরেজ সৈন্য এরে
 পাঠানো আরম হয়েছিন ব্যাপকভাবে ৩ জুন হতে।

৬ জুন এলাহাবাদ এলাকায় বিদ্রোহের বহ্ণি ভীষণভাবে প্রজ্ধিত হয়ে ওঠে। এখানে বেশির ভাগই মুসনমান। হিন্দু বা অপর জাতির সংখ্যা খৃই কম। অাগ হতেই কর্নেল সিশ্পসন এখানে দুদন সৈন্য आনিয়ে কেলেছেন। কিন্ঠু ওখু বিদ্রোহী خৈनারাই সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে সমষ্ঠ মুসলমান জনসাধারণ। আর সমষ্ত नষ্ঠামির মূcে হচ্ছে একটি হ্ৗৈবি। তিনিই হচ্ছেন মাওলানা লিয়াকত आनী। মাওলাना লিয়াকত আनी শিখ নেতাদের বোঝালেন ইংরেজদের পক্ষে সারাজীবন
 जাই নয়, বেনারসে মিঃ নীন সাহেব প্রকাশ্য রাস্তায় গাছে গাছে অজ্্র্র সাধাবণ মনুষকে ফঁসসি দিয়েছে। সে কথা আজ ডুললে চলবে না। একদन শিখ সৈन্যকে ऊধूমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ש্লি করে মারা হয়েছে। মাওলানা লিয়াকত আनী आরও বললেন, এ কথা ভোলা ঠিক নয় যে, নির্বাসিত রানী ঝিন্দনের মুকুটের বহ মূন্যবান মণিরত্ন ছিনিয়ে এনে ঐ ইংরেজরাই তাদের ধনাগার পৃর্ণ করেছে। দেশ আজ বিদ্র্রাহী আর আপনারা তাদ্র একান্ত বিশ্বাসী গোলামের মত ধনাগারে পাহারা দেবেন, এ অসষ্বব। মুসনমানদের সত্সে আপনাদের বে য়া্ধ হয়েছিল হযরত আহমাদ ব্রেলবীর সময় আসলে সেটাও ইংরেজের চাল। आমাদের ভাইয়ে ভাই<়ে লড়াই লাগিয়ে আমাদেরও শহীদ করেছে আর তাঁদের কাজ মিটে যাওয়ার পর আপনাদের স্বাধীনতা৩ ছিনিয়ে নিয়েছে।

মাওলানার যুক্তিপূর্ণ বক্তৃত শিকদের বুকে যেন ভিনামাইটের মত আঘাত হানলো। শিখরা এখন উত্তণ, উ্ঘ, হিং্র, বিদ্রোইী, তাই জৌনপুর্রে কসাণ্ং অফিসার नেফটেন্যান্ট মাযারা শিখ সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বারান্দায় মুক্ত হাওয়া খাচ্ছিলেন आর ভাবছিলেন, আসলে এরা বেশি নিরকর তাই এখনো এদদর आমাদর গোলামি করান্নো সষ্ভব হচ্ছু। কিত্তু তিনি জানেন না যে, শিখরা

চারদিকে বিদ্রো কর্রার সিদ্ধাত্ত্রাষ্ত। শিথদ্রর বন্দুক एकার ছাড়শ্লে। মিঃ ব্যার৷
 याচ্থিলেন। রাস্তায় বুলেটের আघাতু তাঁকে心 ধরাশায়ী করলেন বিদ্রোহীরা।

 এनো। মাওলান লিয়াকত জানতেন একতার মূল্য কত। অযোষ্যায় यত্বার মুসলমান বিপ্লীীরা মাথা তুল্লেেন ত্তবারই হিন্দূদের সাহায্য লেকে বক্চিত ঢো
 হিন্দু－মूসनমান সষ্পিলিত জনতার সামর্ন বক্তৃত করলেন আর সমষ্ঠ মানুষকে বিপ্রবের বহ্নিতে ক্ষেপিত্রে তুনলেন। শ্রী বাগচী মহাশয়ের লেখাত্ও এ কथার প্রমাণ মেলে－＂ইংরেজ কর্ত্রপক্ষ তাই ভেবেছিলেন বে，এখানে হিন্দু－মুসলমান একত্র হয়ে কথনই ঢাঁদের বিরুপ্ধে দাড়াবে না। কিন্ֶু এनাহাবাদের বিद্রোহ
 কামানের গোনা आর তর্রবারির চাকচিক্য যেন বিভীষিকা সৃষ্টি করলো। টেল্গ্রাফের তার কাটা হল，জেলখানা ভাঙা হল，হাজার ক＜্যেদি রণ－মৃর্তিত্ত
 মারা পড়তে লাগনো। ইরেরজ বেশ বুঝতে পারলো ভারত্ত রারাজত্ করা আর সষ্বব নয়। অবশ্য অমাদদর দেশের বিপ্ধাসঘাতকদের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারলে বোধ্য় ই？রেজের মনে এ ধরনের চিন্তা স্গান পেত না।

যাইহোক，মধ্যে মধ্যে দীন ইসনাম জিন্দাবাদ। आা্গরেজি হুকুমাত খত্ম
 বাগচী মশায়ও লিঘেছেন，＇দুর্পের বাইরে যেখানে यত ইংরেজ ছিন তাদের প্রায় সবই निহত হলো। কোতোয়ানির মাথায় উড়़ মমসলমানদ্রের সবুজা পছাকা। বিদ্রোইীদের তোপে তোপ্প রেন ইয়ার্ডেন ইঞ্জিন চূর্ণ হয়ে যেতে লাগলো।＂（দ্র： সিপাझী যুদ্ধের ইতিহাস．পৃঃ ১৫৮）

পরের দিন ট্রেজারী আক্রমণ ও ত্রিশ লক্ষ টাকা করায়ত্ত করা হয়। ইংরেজরা ভয়ানক বিপদ̆ পড়ে। কেন্দ্র কনকাতা হতে মিঃ ক্যানিং কাশীর মিঃ নীলকে টেলিখ্রাম কর্নেন সসৈন্যে এলাছাবাদ রওনা হওয়ার জन্য। ১৮ জুন তিনি

 পেয়়েছ। মিঃ নীলের মুখও নীল হয়ে গেল সেখানকার কাভ কারখানা দেখে। কিন্তু ইংরেজদের মত এত কামন তো আর নেই বিদ্রাহীঢদর হাতে। তাই
 টिক্তে পারলো না，সর্রে পড়ন। মিঃ নীল দुर्গ হতে শিফ মহিলাদ匕র কামা

সজ্জিত স্টিমারে কলকাত পাঠিত্রে দিলেন। স্টিমার চলতে লাগলো আর পথের দুপার্শর গ্রামণ্তলিতত গোলাবর্ষণ করে সহন্র সহস্র ভারত্বাসীকে হত্যা করে গর্ববোষ করতে লাগর্লা ইংরেজরা।

১৬ মে কানপুরের অন্তর্গত বিঠুরে একটি গোপন বৈঠক হয়। মারাঠা বংশের ‘নানা’, ‘বাজীরাজ' এর পালিত পুত্র। পরামর্শ করার জন্য ডেকেছেন তার দুই ভাইকে ‘বাবা’ ও ‘বালা’ কে অর ভগিনেয় ‘রাও সাহেব’ আর আছেন ঝাঁসীর রানী 'লশ্মীবাঈ’ এবং সাহসী তাতিয়াটোপী প্রমূখ।

রানী লক্মীবাঈ জানালেন যে, ইংরেজকে ব|রে বারে আমরা সাহাयা ও সহযোগিতা দিয়়ছি বা এখনো অনেকে দিয়ে যাচ্ছি তাতে লাভ কিছু হয়নি বরং ভারত স্বাধীন হতে চকেছে পরে আমাদের বংশ কলঙ্কিত হবে। আমাদের প্রত্যেকের বংশ মর্যাদায় এবং ধন সম্পত্তিতে পর্যন্ত আঘাত দিয়েছে। এক্ষেত্রে কিসের জন্য আমরা এখনো তাদের তাবেদারি. করবো? তাতিয়াটোপী বলনেন, নানা সাহেবের মতই আমার মত। কিন্তু আমার মনে হয় মুসলমানরা ঠিকই বুঝেছে, ইংরেজ এক এক করে সকলকে গ্রাস করবে । বাবা ও বালা মত দিলেন. দাদা যা করবেন তাততই মত। নানা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেরে বলরেন, "আমার পিতা যেভাবে ইংরেজকে প্রাণপণ সাহাय্য করেছেন ইংরেজ তাঁর বিনিময়ে তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁকে লাঞ্ছিতি করেছে এবং নিঃস্ব করার ব্যবস্থা করেছে। তাঁর করুণ আবেদন অগ্গাহ করেছে। আমিও নিজ্জে ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত মারাঠা শক্তিকে ইংরেজের পক্ষে লগিয়েছি, কত গোপন পরামর্শ আমার যে হয় তা তোমাদের কাউকে জানাইনি' কোন দিন। কত গোপন উপকার করেছি, যা তোমাদের সামনে প্রকাশ করলে তোমরা আমাকে বিশ্বাসঘাতক বা দালাল মনে করবে। কিত্ুু আমার সক্xে তারা খুবই খারাপ ব্যবহার করলো। এখানে অনেক आবেদন-নিবেদন করে যখন কোন ফন হল না, তখন এমন কোন ইংরেজ বন্ধু পেলাম না যে আমারই খরচে একবার আমার তরফ হত্ প্রতিনিধি হয়ে ইংলজ্ত গিয়ে আবেদন পেশ করে। ভারত্তে হিন্দু, মারাঠা, শিখ কাউকে পেলাম না; অবশ্য এমন লোকের দরকার ছিন, যে ভাল ইংরেজ্জি জানে। শেষে তাদের চিরশত্রু মন্ করি সেই মুসলমান জাততর আজিমুন্মা খানকে অনুরোধ করি। তিনি আগ্গহের সজ্পে বিনেতে গেলেন এবং বহু আবেদন করলেন। তাততও কিছু ফল হল না। এখन ইংরেজদের ওপর আমার খুব ভক্তি বা বিশ্বাসের কোন কথা নেই। তবে একটা কথা ভাবছি, ইংরেজ সত্যিই यদি ভারত হতত চলে যায় তাহলে তো আবার সেই মুসলমান রাজত্ইই স্থাপন করা হবে। কারণ ত্নি এখন বাহাদুর শাহ-ই নাকি সারা ভারতের সুনতান। সকলেই চিন্তিত হলেন, পরামর্শ্র সিদ্ধান্ত হন, নানা সা.হবের একবার ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে দেখা দরকার, যুদ্ধ্রের অবস্থা কেমন। যদি দেখা যায় ইংরেজকে ভারত ছাড়ততই হরে, তাহলে

বীর<িক্রুম শেষ প্রতিশোধ নেওয়া হা. । আর যদি দেখা यায়. সামান্য কিছ্গ शিন্দুস্হানী সৈন্যের উত্তেজনা মাত্র, তাহলেে পরক্ষেণেই প্রত্রেশো.ষর শিকার হতত হরে আমাদের।

বিপ্লবী আজ্মিন্না খান ছোটবেনা হতেই ইংরের্জবিরোপী ছ্রিলেন। তাই অল্প বয়স থেকেই বিপ্লব করতে গিিয়ে তার লেখাপড়ার যথেষ্ট ক্তি হয়। কিত্রু উচ্চ শিক্ষার আকাক্ষা থেকে যায়। তাঁর ইংরেজ্রি শিক্ষার আগ্রহ ছিল। চেহারা ছ্রিল अতি সুন্দর। এক ইংরেজেরে বাবুর্চি বিভাগে চাকরি করতে থাকেন। ইংরেজটি, ফারসি ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন আর তো তাঁর মাতৃভামা ছিলই। কিছ্র দিনের মধ্যোই ইংরেজটির সাহচর্র্যে তিনি ইংরেজ্রি ভ ফারসি ভাষা আয়ত্ত করলেন। এইবার চাকরি ছেড়ে দিত়ে কানপুরে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হলেন। এত মেধাবী ছিলেন, প্রতি বছর তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে পড়া শেষ করেন। পরে তাঁকে ইংরেজ সরকার ঐ ক্রুলেরই শিক্ষকক্রপে বরণ করে নেয়। পরে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। অতঃপর নানার সক্গে তাঁর আলাপ হয়, নানাও ছিলেন একজন ভারতীয় রাজা। আর ভারতের প্রায় সব রাজাই ইংরেজভক্ত ছিলেন তা ভক্তিতেই হোক আর ভয়েই হোক। তাই आজ্মিমুন্মা বিপ্লবীদের সজ্গে যোগ রেখv নানার সর্গে ব্যক্তিগতভাবে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। এই আজিমুল্নাহ খানই রাজা নানা সাহেবের পক্র হতে ১৮৫৩ খৃট্টাব্দে ইংলও যান এবং নানার আবেদন পেশ করেন, কিন্তু সফলকাম হননি। তখন তিনি ফিরে এলেন। ইংলতু आর একজন ভারতীয় রহ বাপুজী সেতারা রাজার আবেদন নিত়় অসেছিলেন। তাঁকেও বিমুখ হতে হয়। অজ্মিল্লা সাহেব তাঁর দ্বারা নানাকে জানালেন, তাঁর ফিরতে দু-ত্ন বছর বিলম্ব इতত পারে। আমার কথায় যেমন কাজ্জ হল না এখন ইংরেজকে শক্তি প্রয়োগ করে ভারত থেকে তাড়ানোর রাত্তা করে তবে ফিরব।

এদিকে বিলেতে বিদ্রোহী দলের অনেক মুসলমান ইংরেজ ধ্বংসের কাজে আসা यাওয়| ও ঘাঁট করার কাজ অরগই তুরু করেছিলেন। সকলে অজিমুল্মাকে এই পরামর্শই দিলেন যে, নানার দ্বারা প্রত্যেক ইংরেজ প্রেমিক হিন্দু রাজাকে বিদ্রোহী দনে টানার কথা। অজিমুল্মার মনেও ঐ একই কথাই ছিল।

আজিমুল্না शুব ভাল প্রচারক ও মিওকে লোক ছিলেন, আর স্বাস্ক্য ৩ চেহারা ছিল খুব সুন্দর। তাই অনেক রাজনৈতিক নেতার বাড়ির মেয়েদের সক্গে তাঁর आলাপ করতে অসুবিধা হয়নি। অনেকে তাঁকে ভালবেসেও ফেলেছিলেন, কিন্তু বিপ্লবীর লক্ষ্য বিপ্লবই। যখন তিনি দেশ্শে ফেরেন তখন প্রচূর পত্র আসতো ডারলিং आজ্রিমুল্না বলে। কিন্তু আজিমুল্না चান ঐ ফঁারক অনেক かু সংবাদ সং্্রহ করেছ্ছিলেন, যা কেউ ঢের করতত পারেনি।

১৮৫৭-এর বিপ্লরে ইংলত হরতত তিনি তুরক্ক যান এবং সেই সময়় তুরাক্কর বাদশাহ মুর্সললম দুনিয়ার খলিফা বলে খাত ছিলেন। ইংরেজ বিশ্পে বহু জায়গায়

পরাজ্িিত হচ্ছু সে খবর পেনেন आজ্রিল্না খান। যেমন সিবাস্তুপোনের যুক্ধ। ওখান হর্ত তিনি গেলেন রাশিয়া। ওখানে লন্ডনের ‘টাইমস’ পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা মিঃ র্যাসেল রাশিয়াতে থাকততন, তাঁর আয্যীয়-অয্মীয়াদের পরিচয় ও পত্র দেখিয়ে তিনি তাঁর তাবুতেই থাকরেন। তখন তুমুল যুদ্ধ চলছে রাশিয়া ও তুরক্কের মধ্যে। अজ্রিমুল্লা সংবাদ পেলেন রাশিয়ার সৈন্যরা ইংররজ ↔ ফরাসি সৈন্যের মিলিত শক্তিকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এইবার তিনি মিঃ র্যাসেলকে বন্ধু বলে তাঁককও বন্ধু বলিয়ে নিলেন। তাঁর যুক্তি ও সহায়তায় তিনি রাশিয়া হতে মিসরে যান, जখানে প্রর়োজনের পরিক্রেক্ষিতে প্রচার ও অপপ্রচারের রাজনৈতিক পর্ব শেম করে ভারতে ফিরনেন।

কানপুরের ক্যান্টনমেন্ট খুবই বড় এবং গুরুত্রপূর্ণ। ইংরেজরা চিন্তিত, এখানেও যে বিদ্রোরের আয্নেয়গিরি উদগীরিত হবে না, তা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে বিঠুরে নানা সার্হে যুগ যুগ ধরে ইংরেজের হাতের লোক। এখনও यদি তাক্ক একটু ঐলোভন দিয়ে কাজ বাপানো যায়, তাহলে বিদ্রোহের বিপদ হতে বাঁচা যেত্ত পারে। ১৮৫৭'র ১৮- মার্চ জেনারেল হুইলার ননার নিকট পুরাতন বষ্ধুত্ব শ্ষরণ করিয়ে দিয়ে সহযোগিতা ও সাহাय্য তথা তার সৈন্য বাহিনী চেত়ে পাঠালেন। কারণ নানার সৈনা, ইংরেজ সৈন্য ও শিখ সৈন্য ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করা যায় না ত্বে শিখ যদিও পুনরায় আমাদের কথামত চলছে কিন্তু কিছুদিন আগে তাদের কয়েকটি বিপ্ধাসঘাতকতার হুইনার কথা চিন্তা করলেন।

নানা চির বন্ধু ইংরেজের পত্র পেয়ে বাছাই করা পদাতিক ও অশ্বারোহী তিনশত ไৈন্য এবং কয়েকটি কামানও পাঠালেন। মিঃ হইইলার একটি সাময়িক দুর্গ মাটির দেওয়াল আর চারদিকে কামান বসানো ঘাঁটি তৈরি করালেন তাতে প্রায় এক মাসের মত খাদ্য পানীয় নিয়ে নিলেন আর ইংরেজ মহিনা ও শিখ্টেরর সেখানে স্থানাত্তরিত করনেন।

8 জুন মাতাল অবস্থায় এক ইংরেজ অফিসার একজন ভারতীয় অশ্বারোহীকে ৩লি করে হত্যা করে। ভারতীয় সৈন্যরা সুয়াগ খুঁজ্মছিনেন। তাঁরা বিচার চাইলেন। বিচারে এই রায় হয়, সে নির্দোম কারণ ইচ্ছাকৃত নয় অনিচ্ছাকৃতভাবেই এই গুলি। ভারতীয়রা আগ হতেই জানতেন কেমন রায় হতে পারে। সৈন্যরা ঘোষণা করলেন, আমাদের হাত হত্ডে মনের ভুলে গুি বোরয়ে গেলে আমরাও নিশ্য় নির্দোষী হব। সেই রাত্তই ভান্তীয় সৈন্য ফটাফট গুলি করল কয়েকজন ইংরেজ অফিসারকে। কিছ্র হতাহতত হন্ন। কিন্তু মরতে ও মারতে ভয় নেই তাঁরা যে বিপ্লবী। কানপুরের অশ্বারোহী বাহিনীটি এক রকম মুসলমান ’ৈन्य निয়েই গঠিত হয়़েছিল। তাঁরাই প্রথম নারায়ে তকবীর ধ্রনি দিয়ে আল্লাহ్ আকবর বলেে বিদ্রাহ ঘোষণা করেন। তখন সৈন্য়ের সুরেদার মোটা পুরস্কাররর আশায় উৈন্যদের বোঝালেন. তোমরা ক্ষান্ত হও। আমিও হিন্দুস্থানী তোমরাও




 বিপ্ববী। দলের নেতা শামসুদ্দিন আর সরকারি মুফত জালী। नाना সাহহব মান্যে
 প্রত্দ্বিন্দ্তিয় দঙায়মান। শামসুদ্দিন নানাকে বললেন, "সায়া ভার্ জাज ইংরেজকে তাড়াতে চায় आর অপনি এখনো আপনার সৈनয নিত্যে শশ্রতান শোষক ইংরেজ্দের ধনাগারের পাহারা দিচ্মেন? মন্লে রাথবেন, ইংরেরের হাচে यদিও এখনো রাজক্ষমত, তবুও তাদের সারা ভারতে মেরে শেষ করে ফেন্ছি आর তারা ভয়ে থরথর করে কাঁপছ্। কিন্ম আপনাদের মত বিশ্বাসখাতকদের্র জন্য जারা আজও টিকে আছে। বে আघাত হানা ওক্ হয়েছে তাতে আজ না হলেও কাল তাদের মার খাఆয়া কুকুরের মত পালাতেই হবে। অমরা আপনাদhর মত রাজার বির্স্ধ্ধে यদি অন্ত্র ধরি, এক সপ্ডাহের মধ্য কোন বিশ্ধাসঘাতক রাজার অস্তিত্ব থাকবে না। आপনার সচ্গ আমাদের লড়াই-এর ইচ্ছাই ছিন, কি্যু
 जাই তাঁর অনুর্রোধে আপনি শেষ সুশ্যো নিন। হয় যুক্ধের জন্য প্রত্হুত হন অथবা ভারতের জন্য যুদ্ধ করুন আপনার দুষমনের সাথে।" নানা সাহেব একফু হাসলেন এবং বনরেন, आপনাদের চেয়ে আযার ক্ষতি বেপি করেতে ইংরেজ। आামি ইংরেজদের সাথে বে দহরম মহরম করি তা আমার ছননা মাত্র। জেনে রাখ্বে,








 বলে মনে কর্রুন। পদ দেবে बে? ইঃরেজ? जাবেই जো হটাত্ চাই আমি, आপনি সকলে।

नाना সাহেব তার \সসন্যদ্ের জানিয়ে দিলেন, তিনি এখন বিদ্রোহীদের দঢে অর্থাৎ অজ্জিমূন্ধার সঙ্গী। বিদ্রোীী সৈন্যরা নানার সৈন্যের নিকটবর্তী হলেন। নাनার সৈন্য ধনাগারে প্রবেশ করতে দিলেন বিদ্রোহীদের, নানা সৈন্য জেলেরও ফটক খুলে দিলেন এবং সকলেই বিজয় উন্মাসে অর্থ আয়ত্ে মন দিলেন। সারা কানপুরে তোলপাড়। ইংরেজ অবাক! जারতবাসী কত যেন বিশ্বাসঘাতক। তারা ইংরেজকে শোষণ, পীড়ন ও প্রতুত্ম প্রদর্শন করতে দেবে না। এটাই তাদের কাছে বিরাট অপরাধ।

পরের দিন দিন্নি যাওয়ার পালা। সমস্ত বিদ্রোkী দন, নানার সৈন্য ও অর্থসহ বাহাদুর শাহের সজ্গে সাক্ষাৎ করে আরও সাহায্য ও শক্তি নিয়ে আবার যোদ্ধাভিযান চানাবেন। নানা দিল্gি যেতে রাজ্রি হনেন বটে, কিন্ুু মন মোটেই মানে না। পরের দিন ক্লান্ত দেহহ কানপুরে রাত কাচিয়ে সকালে নানা দিন্মি গেনেন না। অনেকে বোঝালেন কিত্হু তিনি অনেক কিছু চিত্তা করনেন। তাঁর জীবনে বহু যুদ্ধ, আক্রমণ চক্রনত্ত, যত কিছ్ হয়েছে তা ভারতত্বাসীর বিপক্ষে আর বেশির ভাগই ইংরেজের পক্ষে। সুতরাং বাহাদুর শাহ यদি ফ্মমা না করে শাস্তি দেন বা অবজ্ঞা করেন। যাইহোক, আজি মূল্না খান ও নানা সাহেবের সাথে ঘুরে এলেन কারণ নানাকে চালনা করতেই তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল।

नानা ও আজ্মিল্না দুজনে এসেই বিপুল বিক্রন্ম আক্রমণের আয়োজন করলেন। २৩ জুন মিঃ হইনারের পুর্র লেফটেন্যান্ট হইইার आহত হলেন। তারপর চাঁকে বেখানে রাখা হয়েছিল সেখানে গোলা ছেড়া হন। পুত্রের মাথাটা বিচূর্ণ হশ্যে গেন। হিলাসৃডনকেও শেষ কর্া হন। তার ন্ত্রীও স্বামীর সহিনী হলেন। কর্নেন ট্ৰয়ার্ড আহত হয়ে তিনদিন পর মারা গেলেন। ক্যাপটেন্ন হ্যালিডে
 মাথা জড়িয়ে দেয়। নামী ও দামি লোকদের তো এমনি অবস্থ;; ঢাছাড়া সাধারণ ইংর্রে সৈন্য বে কত মরহিন তার সঠিক হিসাব নেই। হইলার মনের দুঃখ চিত্তায় একটা কৃপ তৈরি করালেন তত্তুই প্রত্যেকটি মৃত দেহকে কেনে কৃপ্টিকে একটা মহা কবরে পরিণত করা হয়েছিন। কানপুরের এমন অবঙ্গার ক্থা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। খাবার শেষ তাই পথথর কুকুর-বিড়ান ধরে তারই মাংস সুখাদ্যের মত গ্রহণযোগ্য হন ইংরেজদের। সবচেয়ে সমস্যা হল জলের। জল জানতে বাইরে গেলেই মৃহ্যুর সন্গে সাক্ষাৎ হতে লাগলো। বে যায় আর ফেরে না।

आজ্মিমূন্না হুইলারকক আঘ্রসমর্পণ করার প্রস্তাব দিয়ে পত্র পাঠালেন। পত্রে জাनानো হन, यদি তারা কামান গোলা ও অর্থাদি ছেড়ে দিতে রাজি হন তাহলে जাদ্দর নিরাপদ স্থানে এলাহাবাদে প্ৗৗছে দেওয়া হবে। পত্রের শেশে আজিমুল্নার স্বাক্ষর। জেঃ হইলার রেগে বললেন: নো, আই স্যাল নেভার সার্রেগার। কিশু

का।পটটন মুর অয্মসম প্পণ সমর্থন করে বলনেন. উই কান্ট হোন্ড এনি মংগার, বেটার উই স্যারেণ্ডার। আற্মসমর্পণ করাই সাবাস্ত হন। ২৭ জুন সডীরৌরা ঘাটট নানা সাহেব অনেক নৌকা প্রস্তুত রেরেছিলেন। প্রত্যেকের ওপর খড়ের চাল যাত্ত সাহেব মেমদের সৃর্যের তাপ না লাগ। দলে দলে উঠত্ত লাগলো নৌকায় সাহেব মেমের দল। কিছ্র্ষণের মট্য্যই নৌকা ছাড়বে কিন্তু নদীর দুই ধার হত্ত কামানের গোলা ছোড়া হতে লাগন্লা। খড়ের চাল আগে হতেই ছিল উপরে आাুন পাশে কামান বন্দুক আর নিচে নদীর জল উনচল্মিশটি নৌকা চূর্ণ হয়ে গেল आর অyু একটি নৌকা বেঁচেছিল, যাতে আগ্তন লাগানো হয়নি তাতে शিলেন মেজর ভাইরাট, ক্যাপটেন টমিসন ও মিঃ মুর আর ঢাঁদের সঙ্গীরা। ভাঙা নৌকাগুলো ভাসতে ভাসতে গিয়ে এক জায়গায় আটকে যায়। কয়়কজন আহত হয়ে বেঁচে ছিন তখনো। তারা একটি মন্দিরে আশ্রয় নেয়। নানা সংবাদ পেয়ে নির্দেশ দিলেন তাদের মেরে ফেরতে। তাদের তাড়া করা হয় এবং পেছন হতে ऊুলি করা হয়। প্রায় সবই প্রাণ হারায় কিন্তু দু-এক্জন যারা ঢার মধ্যেও বেঁচে ছিল।

তারা অযোধ্যার রাজা দিগিজয়ীর বাড়িতে আশ্রয় পায়।
কলকাতায় মিঃ ক্যানিং খুব চিন্তিত হয়ে বিখ্যাত বীর শ্রীরাম-লুরের পাকা পদ্রী মাসমান্নব জামাতা হেনরী হ্যাভলককে কানপুর লদ্ধার্রের জন্য নির্দেশ দেন। আজ্মিল্লা খौন ও নানা হাভলক আসার সংবাদ পেলেন এবং ঠিক করলেন ‘বিবি ঘরে’ বন্দি ইংরেজদের সব শেষ করা হবে তাদের আসার আগেই। তাই করা হল, তরবারি দিয়ে প্রত্যেককে হত্যা করা হয় এবং তাদের মৃতদেহ গর্ত্রে মব্ব্য দিয়ে মাটি চাপা দেতয়া হয়।

স্যাডলকের সক্গে আছে ইংরেজ সৈন্য আর শিখ সৈন্য। শিখরা একবার মাত্র বিদ্রোহ করে পরে বুঝে দেখেছে সারা জীবন তারা ইংরেজের তাবেদারি করে এসেছে শেষ সময়ে বিদ্রোহ করে বিশ্ধাসঘাতক নাম না নিয়ে বরং ইংরেজকে সন্তুষ্ট রেথে বিপ্লবের শেশে বড় পুরস্কারকে হাত ছাড়া করে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। চাই আবার শিখ সৈন্য आর ইংরেজ সৈনা যেন মার পেটের ভায়ের মত মিরে গেন।

হ্যাডলক বিপুল আয়োজনে ইংরেজ ও শিখ সৈন্য পাঠালেন ফতেপুর্রে! সেখানে নানা ও অকুতোসাহসে বিপ্ৰবীদের নিয়ে এগিয়ে চলুেন। নানার সত্গ আছছ দেড় হাজার সৈন্য ও দেড় হাজার বিপ্লবী জনসাধারণ। মারাষ্মক যু⿸্ক হা। নানার মররণের ভয় নেই। যুদ্ধে নানা জয় লাভ করলেন। শেষে অজস্র কামান আমদানি করলো ইংরেজরা। এইবার নানার সৈন্য ও বিপ্লবীরা গোলার আঘাচ্ত টিকত্ত পারলেন না। অবশেশে নানা ও আজ্মিমুল্মাকে পরাজয়ই স্বীকার করতে হয়। কিন্তু বীরত্রের বিচারে নানা যা করেছেন তাত্ ইংরেজরা নিজেরাই উপলক্ধি করেছে যদি বিপক্ষগণ সমান সৈন্য সামান অন্ত্র নিয়ে লড়তে পেত তাহলে এক

সপ্তাহেই সারা ভারত হত্তে ইংরেজকে বিতাড়িত হতে হত। नানা সাহেবের বীরত্ব প্রদর্শনে ফতেপুর পঁয়ত্রিশ দিন নানাও অজজ্মিম্মার হাতে ছিল।

কানপুরের দুদল মুসলমান বিপ্পবী কিছুদিন আগেই ফতেপুর পৌছ্ছেছিলেন। ऊাদের সন্পে দেশীয় বিদ্রোহী ও সৈন্য মিনে ইংরেজ নিধন যেভাবে চালানো হয়েছিল এষং ধনাগার. কোর্ট কাছারি, জেলখানা যেভাবে দখन করা হয়েছিল তার প্রতিশোধে তোপের মুতে ঘরবাড়ি পর্যন্ত ঋ্বংস করতে ইংরেজের বিলম্ব হয়নি। আর শিথ সৈন্য ইংরেজের আদেশে প্রতি বাড়িতে ঢুকে যেভাবে নুঠ্ঠন ও ไৈশাচিক কর্ম করেছ তাতে তেমন কেউ অবাক হয়নি। কারণ সারা জীবনে তারা শিথদের यা দেখেছে এটা তার পুনরাবৃত্তিই মাত্র।

হ্যাভলক কানপুরে বিপুলসংখ্যক শিখ সৈন্য ও ইংরেজ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রন্তুত। নানাও নির্ভয়ে ১৬ জুলাই সৈন্য ও বিপ্পবী প্রায় পাচ হাজার আর সাতটি কামান নিয়ে রওনা হলেন। নাनা, अজিমুল্মা ড মাওলানা লিয়াকত আলীকে বললেন, যদি শিখ সৈন্য আর ভারতীয় হিন্দু রাজাদের সৈন্য সাহেবরা না পেত তাহলে দেথিয়ে দিতাম যুদ্ধ কাকে বলে। নানা আড়াই ঘণ্টা ধরে সম্মুখসমরে লড়লেন। অবশেষে নিজেরের সৈন্যদের জানিয়ে দিলেন যদি পরাজিত इও ঢাহলে পলায়ণের পৃর্বে আমাদের বার্रুদে আӊ্তন লাগিয়ে দিও, যেন আমাদেরই বারুদে আমার দেশবাসীকে মারতে না পারে। শেষে তাই হন সৈন্যরা বার্রুদে আগ্ডন দিয়ে সরে পড়লেন। নানাও সরে গেলেন।

নানাকে জীবন্ত ও মৃত অবস্থায় ইংরেজরা পেলে পৈশাচিক আনন্দ পেত বেশি কিন্ত্ নানা চিরদিনের মত निช้̛ঁজ হলেন। ভারতের জন্য তাঁর উৎসর্গ ভারতবাসীর জীবনে নিঃসন্দেহহ ঐতিহাসিক গর্ব। কিন্তু ইতিহাসে তাঁর নাম यमिও आছে কিন্তু অজ্যিল্না, निয়াকত आলী, সামসুদ্দিন, যুদ্দত আनীর, নাম নাनाর সমপর্যায়েও স্থানে পায়নি। তার কারণ অবশ্য উহ্য।

তিনজন বড় কর্তা মিঃ নীল, হাভলক ও আটট্টাম একসক্গে লাক্ষৌך দখলের জন্য গেলেন, সন্পে সেই শিখ সৈন্যের সাবী আর ইংরেজ সৈন্য। একজন বিদ্রোহী বহৃদূর হতে তাদের লক্ষ্য করে ৩ুি করলেন। নাম তাঁর আবদুল জাব্বার। অব্যর্থ লক্ষ্য णলি মিঃ নীলের মাथা ভেদ করাল। ঘোড়া হতে সেই যে গড়িয়ে পড়লেন आর কোন কथा তিনি বলতে পারেননি। অবশ্য ইংরেজরা নিষ্ঠ্ররভাবে প্রত্তিশাষ निল। বিপ্পবীরা পতাকা নামিয়ে দিয়ে নিজেদের পতাকা তুলরো। বিלুরের রাজার তৎপরতায় নানার রাজবাড়ি আক্রমণ করা হল। কিন্ঠু বক্ধু आজ্জিমুদ্মার সুনিপুণ সম্পাদনায় কোন ছেলেমেয়ে, অলক্কার বা টাকাকড়ি ঘরে ছিল না। घর খালি। কিছ্ বই আর সামান্য বিছানা ইত্যাদী মাত্র। ছ্যাডলক নানার প্রসাদ ধ্বংস করলেন (দ্রঃকার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এক্ছেলস পৃঃ ২০১)


 षथार्षणा क्रयाव कन्गा যায়।



 जতथानि।"

8 জूनाई হেনরী লরেলের মৃত্যু হয়। কলকাতায় মিঃ ক্যানিং তাঁত্র










 কাপুরুষের মত প্পছন হতে আক্রুম করে চাঁদের অগ্গতির রোধ করেন। তাত্যিয়াতোপী ও রানী গোয়াनिয়ার পলায়ন কর্রেন। అখানকার রাজা সিক্ধিয়া










 এর্রিল যুক্ধ করনেন বটট কিন্ত্ পরাজিত হন। কার্নমকক্সের মতে，＂১৮৫৯－এর্র গোড়ার দিকে চাঁস নুকিয়ে থাকার স্शান（এক ভারতীয় বিশ্ধাঘাতক মান সিংহের্র সংবাদ জানিয়ে দেওয়ার কালে）ষরা পড়ে গেন তাঁর বিচার এবং প্রাণদণ হয়।＂ বিচার্রে নামে অবিচার করা इয় মাত্র। आসল তথ্য এই যে ১৮৫৯ সানের 9 এপ্রিল তাঁতিয়া ধরা পড়়ে। b তার সামরিক আদালতে বিচার হয়। তিनটি অভিয্যাগ তাঁক অভিযুক্ত করা হয়－（ক）ইঃরেজের ওপর জনুগত্যের অভাব
 रण্তা করা। তাত্তিয়া প্রতিবাদমূলক উত্ত্র দিয়েছিলেন তাই শেষের অভিযোগ
 रয়েছিন। চাঁতিয়া উত্তর দিয়েছিহেন，＂যারা आমার বিচার করছেন তাঁদেরও প্রাণদঔ इওয়া উচিত ঢাঁদের বিক্রক্ধেও ভারত্বাসী অভিযোগ করতে পার্র；পর রাজ্য আসের অভিযোগ，কুশাসনের অভিযোগ，প্রজার সম্পত্তি নুঠ্থনের অভিযোগ ও ভারত্বাসীকে হত্যা করার অভিযোগ। आমি या কিছ్ করেছি আমার নেত নানার্গ আদেশে করেছি। নরহহ্যা आমি করি，তবে ইংরেজের বিক্রুদ্ধে যুদ্র করেছি। মৃত্যুগণ নিতেও আমি প্রত্তুত আছি，তবে তোপের মৃখে আমাকে মারতে অনুরোষ করি। সতিই অयুসলমানদের মধ্যে দেশের অনা নানা，

চাঁতীয়া ও ঝাঁসির রানী লभীবাঈ－এর প্রাণ বनিদানকে অস্বীকার করলে সত্যকে অস্বীকার করা হয়।

شॉ＂সির রানীর কथাও ইতিহালে স্থান পেশ্যেছে। কিত্হু यিনি রানীকে সাহস দিয়েছিলেন এবং নিজ্জ প্রাণ দেয়ার ভরুসা দিয়েছেছেন，যিনি বিপ্ববী পার্টিতে
 রাनोর গোলन্দাজ বাহিনীর প্রধান হিলেন সেই বিথ্যাত লৌহ মানব পাঠান বীর গউস খौর नाম আমরা ভুলে গেছি। ঐতিহাসিক মেলিসনের মভে，রানীর সৈন্য
 যুদ্ধক্ষের্রে নেমেছিনেন তাঁরা আন্দোননের সেম্ঘসেবক বিপ্পবী ফকির়দের দল এবং হিন্দু－মুসলমান জনসাधারণ তাঁদরর হুদ＜্য ছিল দেশপ্রেম ও বাহুত ছিল ইম্পাতকঠিন শজ্তি। কিন্তু উপযুক্ত অন্ত্র তাঁদের ছিন না। যুদ্ধের আবহাওয়া যথন রানীর প্রতিকৃলে বইছিন তখন গউস খঁ অবটা কামান নিয়ে যেভাবে ইংরেজ সৈনাকে ঘায়েন করেছিলেন，তান্ত যুদ্ধের গতি আবার উন্টাদিকে खিরে যায় এবং গউস খौর বীরত্মময় বাহাদুরিত ১৩ দিন পর্यন্ত যুদ্ধকে סেকিয়ে রাখা হর্যেছিন। किदू তিनि আজ অষ্ঞাত，অপ্রকাশিত ও উপেকিত কেন জানি नা। त्रী বাগটী মহাশয় ও ঢাঁর ইতিহাসে অই গউস ચ゙র মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেজেন，অন্য निকে সশশ্ত্র ফকির নিশান হাতে নিয়ে রানীর জয়ষ্木নি ক্রতে লাগলো। হর্ষপ্甘नि
－তোপের শক্দে ौঁসির দूर्भ প্রতিষ্木নিত হয়ে উঠল। घাটশ थाँ ছিসেন রানীর
 চীব্রেভাবে গোলা বৃষ্টি করনেন যে，তাত ইংরেজ পক্ষে তোপ বক্ধ হয়ে গেল।＂ঐ घাউশ খা゙－ই আসলে গউস খ゙।
（＇সিপাহী যুদ্ধে ইতিহাস＇দ্রঃ）
বিহারেও বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদের ম＜্যে অগ্রগণ্য ভৃমিকায় মুসনनমান ও মাওলানা বা ফকিরদের প্রাধান্য ছিল। অযোধ্যা ইংরেজ অধিকৃত হওয়ায় বিপ্নবীরা घর－সংসার নিয়ে পাটনায় পালিয়ে যান। ওখান হত্তে দানাপুর，পাটনা，গয়া， ছাপরা，সারণ，আরা，মজ্ফরপুর ও মতিহারী সব জায়গায় মুসলমান ফকির ও মৌলবির দল বিদ্রোহের দাবানল জ্বালিয়ে তুললেন। বিশেষ করে ঐ সময় তিনজন আলেম ইংরেজ সরকারকে তথা মিঃ টেলর সাহেবকে ভাবিয়ে তুললেন। তাঁরা रচ্ছেন মাওলানা আহমাদুল্মা，মাওলানা ওয়াজউন হক আর একজন শাহ মহম্পদ হসেন। রঁদের প্রত্যেকের হাজার হাজার শিষ্যও সমর্থক ছিন। তাঁরা প্রকাশ্যে বক্তৃতা করত্তে ইংরেজদের বির্দ্ধে। ফলে মিঃ টেলর জনতার মাঝে এ্যারেষ্ট করতে সাহস করতে পেলেন না। শেষে তাঁদের আমন্তণ জানালেন নিজের বাসায়। উল্দেশ্য বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা করা। अসষ্ভব সাহসী তিনজন আলেমই টেলরের বাসায় এলেন। টেলর পূর্ব প্রস্ত্রতির পরিঞ্রেক্ষিতে সৈন্য দিয়ে বন্দি করে চাঁদের সার্কিট হাউসে পাঠালেন।

এই বিশ্বাসঘাতক শাসক ইংরেজের সহজসুলভ স্বভাব হলেও ইংরেজ ঐতিহাসিক ফরবেস－মিচেল পর্যন্ত নিন্দা করে নিছেছেন，＂সম্ট্রান্ত ব্যক্তিদের বন্ধু ভাবে আমন্ত্রণ করে যে ঐ রকম ব্যবহার করতে পারে তাকে বিশ্ধাসঘাতকের মত না বनে পূর্ণ বিশ্বাসঘাতক বলাই ভাল।
（দ্রঃ সিপাহি যুক্ধের ইতিহাস，২৮৩ পৃঃ）
মাওলানাদের বন্দি করার পর বিদ্রোহের আখুন আরও তীব্রততর হয়ে উঠলো। বিদ্রোহীরা প্রায় শততকরা সারে নিরানব্বই ভাগ মুসলমান ছিলেন। তাঁদেদ্গ ম＜্্য বিভেদ সৃষ্টির জন্য ইংরেজরা ‘ওহাবীরা আসনে মুসলমান নয়’ বলে অপপ্রচারের চেষ্টা করন কিস্থু বিফন হল তাদের কুৎসিত মতলব। এই সম্ষক্ধে শ্রীবাগচী মহাশয়ের একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে－＂পৌলবিিদের ज্থেফতারে শহর্রে শাস্তি স্থাপিত হলো না। পাটনায় বিদ্রোহের আখ্গন জৃলে উঠল। বিদ্রোহীদের বেশির ভাগই ওহাবী মুসলমান। মৌলবিদের আটকের পর পাটনা অধীবাসীদের নিরন্ত করার চেষ্ঠা করা হয়। এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অনেকেই অক্ত্রশT্ত্র গোপন করে ফেললো। ইংরেজদের বিশ্ধাসঘাতকতা ধর্মান্মাত্ত মুসলমানদের মনে তুমুল উত্তেজনার সঞ্চ্চার করর্লে। ৩ জুলাই সন্ধ্যাবেলায় মুসলমান বিদ্রোহীরা দীন ইসলাম জিন্দাবাদ，আল্লাহু আকবার আওয়াজে আকাশ－বাতাস কম্পিত কর্র






পাট্নায় বিপ্পবীদ্রর নেতা হিলেন পীর্র आनी। তিনি পীর হিলেন না তবে
 তখূ नয় গোট বিशার্রে বিপ্লবের দাবানল জ্রলে উঠেছে। তাই তাকে প্রকাশ্যে ২৩
 ই२त্রে কর্তদদের বললেন -"ওহে বেইমান ইংর্রেজ শোষকককা, ঢোমর্রা আমার
 याরা জামার পরে আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে ঢোমাদের শায়़য়া কর্রবে।" পীর

 ভার্ততাসীজ্ন সামনে অক অক্ষয় জাদর্শ ञাপন কর্রে গেলেন। এই দৃশ্যে বিপ্পবীদের
 চললো।
 দানাপুরের সেনা নিবাসের ভার্রতীয় মুসলমান ৩ হিন্দু সৈন্য উত্তেজিত হয়ে ইংর্রেদের ওপর তীর্র আক্রসণ করার জন্য রাতেই শাহাবাদ জেনার आর্木াতে গिয়ে পৌছালেন। সেथানে কুমার সিংহ নামে এক বৃ⿸্ধ বিপ্ধবীদের দলে য্যেগ দিলেন। তিনিও একজন রাজা বা অমিদার ছিলেন। সারা জীবন তিনি ইংর্রেজের তোষণ পপাষণ করেই আসছিলেন। ইংরেজদের তিনি বক্রু মন্নে করত্তন। সুত্রাং ইংর্রেজের শক্রদের তিনি শঝ্লই মনে করত্তে। কিস্ড ইংরেজ সরকার ক্মার সিংহকে ছলে বলে কলে কৌশলে তাঁকে রমন ফাঁদে ফেলেছেন, যাভে
 মাসের মধ্যে ঋণ পর্রিশোধ না করতে পারুে তাঁকে জমিদারি হতে বৃ্চিত করা হবে। সেই বাজারে কৃড়ি লাখ টাকা সश্থহ তিনি করত্ত পারলেন না। তবে মার্র

 শোকে-দুঞ্ে ইংরেজদের বিশ্যাসঘাত্কতার তিনি সীমাতিরিক্ত বিদ্রোী হত্ত চাইলেন। লেই সময্যে তাঁর পুত্রের মৃত্য হয়। তাই তিনিও মরার অন্য প্্যুত হলেন। ঠিক সেই সময়েই চনছিন সাতন্নর বিপ্ধব। তাই তিনি বীরেরে মত মরার্র জন্য বিদ্রোহী দলে মিশ্শে পড়লেন। এখান্র অকটা উল্gেথৰ্যোগ্য ঘটনা এই বে,








 সে অত বড় বেইমান या বিশ্ধাসঘাতক रয়ে বিদ্র্রাহী मলে কেন যোগ দিষ্যোए। অত্রব ঢাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার।

অগপীশপুর্রে কুমার সিংহহে বাড়ি ও তাঁর ভাই দয়াল সিংহ এবং অমব্র সिংহের বাড়़ আর্রমণ করা হয়। जाँরা নাना সাহেবের মত आাপ হতেই


 একটি দেব মन्দির প্রতিষ্ঠা করেহিলেন, ইংর্রেজ সেনাপতি जा বিन亦 করে
 প্রাণ মর্মাষ্তিক জাঘাত পে়্য়ছিল।" (দ্রঃ সিभাহি যুম্ধের ইতিহাস, পৃঃ ২৯১)।

 পCক্ষর অনেক হ্তাহত হয়। কু্যার সিংহ आহত হয়ে জার সেরে উঠলেন না।

 याँদের অনেক বেশি ঐতিহাসিক অবদান বেयন মাওলাना শাহ মूহাথদ হসেন,


 มूসनমাन।

একটি ন্য মেজাজজর ম্যীলবি সাছেব পলাত্ক বিক্দ্রাহীদের মধ্যে অন্যত্ম।





১০ মার্চ ব্যদিন পিশাচ মিঃ হডসসন বেগমকৃঠি आক্রমণ কর্রেন তখন ঐ মাওলানা সাহেব হডসনের মন্তক লক্ষ করে అলি করনেন। হডসন মাট্তিতে লুঢ্ট্য় পড়লেন। ভ মৌলবি সাহেবের নাম সঠিকভাবে রিপোর্টে না পাওয়ার জন্য এখানে জানান্না সষ্বব হলো না। কার্লমার্কস,মিঃ হান্টার প্রমুখ গ্রীষ্টানের পুস্তকেও অনেক মাওলানার নামের ইপ্পিত উল্gেখ আছে। কিন্তু ঢাদের প্রত্যেকের পেছনে পেছনে এতবড় স্বর্ণা|্জ্ম ঐতিহাসিক উপাদন্ন আছ, য়ার দ্মারা পৃথক পৃথক পুষ্তক इওয়া সষ্ব।। সে বিষয়ে আজকের এবং আগামী কালের অনুসক্ধিৎসু नেখক-লেখিকার প্রতি দ্বায়ীত্ নেওয়ার প্রতি আশা রাখি। যেমন মাওলানা আহমাদুল্gাহ। সাতনন্নর বিপ্প্রে ঢাঁর নেতৃত্̨ এক প্রাণবন্ত ভৃমিকা, यাঁর কাটা মাথার জন্য সহহ্র সহহ্র টাকা ঘোষণা করা হর়্েছিল। মুসলমননদের এক প্রত্দিন্দী এক ইংরেজের লেখার দू-একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। "ইংরেজদের প্রতি মৌনবি आহমাদুল্ধার যেমন বিদ্বেষ ভাব ছিন; ইংরেজের ক্ষ্া নাশে তিনি তেমনি বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। ধর্মের নামে তিনি উত্তেজিত সিপাহিদের আরও উত্তেজিং করে তুলে ছিলেন। মুসলমানগণ তাঁর উদ্দীপনাময়ী বক্তৃত ชনে স্বধর্ম রক্ষার জন্য आল্ছোৎসর্গে কাত্র হননাই। কথিত আছে ঢাঁহার হাতে একটি কোড়ামাম थাকিত। তিনি যুদ্ধস্থলে এই কোড়া হন্তের রিয়া সিপাহিদের উত্তেজিত করে पूলিতেন।"
(5. My Diary in India, by russell)

এ মৌলবির সাথে মিলে ছিলেন লন্কর শাহ নাম্ এক ফকির। এই দুজনের বিদ্দ্রাशীরা সাহস ও বन দুইই পেশ্যেছিন। ইংর্রে সৈন্য ২১ মার্চ মৌলবির বির্তহ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে।
 সাহস প্রদর্শন করেন বে, সেনানায়ক লুগার্ড তাত অতিমাত্রায় বিশ্সিত হন। ইংরেজের প্রচ আক্রমণের ফলে তার দলের অনেক সৈন্য নিহত ও অনেকে
 সৈন্য অদের পিছ্ তাড়া করে। ম্মীলবি ম্বয়ং অক্ষত শরীীরে প্রস্থান কর্রেন। বহ্ সৈन্য निয়ে তাঁকে অনুসরণ করনেন প্রধান সেনাপতি (ইংর্জ)। মোহমদীর দূর্গ ঋ্ণং করে মৌলবি আবার এলেন শাহজাহানপুরে। সশ্গ নগ্র মৌলবির পদানত रলো। তারপর ১৮tি কামান যথাস্থান্ন সন্নিবেশিত করে ৩ থেরে ১১ মে তিনি প্রতিপক্ষের দিকে তীব্রভবে গোলা বৃষ্টি করতে থাকেন। শাহজাহানপুর্রের ইগ্রেজ সৈন্নের অধিনায়ক তथन জেলখানায় আ|্ঘরক্ষা করছেন। সংবাদ পেয়ে অবর্থু্ধ সেনানায়রকর সাহাযেযের জন্য সৈন্য পাঠালেন প্রধান সেনাপতি। ত্বু মৌনবির পরাজয় সুসাধ্য হলো না। অপ্বার্রাহী সৈন্যে তিনি অধিক বলসপ্পন্ন ছিনেন ।....... পানাহাটের রণক্ষেত্রে কোন পক্ষেরই জয়-পরাজয় স্থির হলো না। অবশেষে জুন

মাসের প্রথম ভাগে পোয়াইনের রাজা জগন্নাথ সিংহের্ন ডায়্ের বিশ্ধাসঘাতক্তার ফলে ইংরেজের মহাত্রাস অই মৌলবির মৃত্যু হয়। গভর্ণমেন্ট সেই সমভ্যে এই বিদ্দ্রাহীর মাথার দাম ধার্য করে ছ্হিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। বিশ্ধাসঘাত্ক র্রাজা মৌলবির ছ্নিন্ন মস্তকের বিনিময়ে শাহজাহানপুরের ম্যাজিষ্ট্রটটর কাহ থেকে এই পুরস্কার লাভ করেছিলেন। ফৈজাবাদের মৌলবী আহমদ উল্পার মৃত্য হলো।＂ তাঁর বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমের প্রশংসা ইতিহাসে পূর্ণ মাত্রায় অথবা অর্ধ মাত্রায় তো দূরের কথা একেবারে নেই বললেও অত্যুক্তি হরে না।

ভারতের উত্তর প্রদেশে রোহিলাখণ্ণ বলে এক জায়গা আছে，যার মধ্যে একটি বড় শহরের নাম হচ্ছে বেরেনী। ইংরেজরা যখন রোহিলাখণ্ড দখল কর্রে তখন মুসলমান পাঠানদের পুরুষদের ওপরই তধু অত্যাচার করেনি，নারীদের ওপরও স্তস্কেপ করেছিন। তাই কোনদিন সে কথা পাঠানরা ভোলেনি। হাক্ফে রহমত সাহেবের নেতৃত্বে একবার রোহিলাখল মাथা উঁদু করে দাঁড়াতে চেয়েছিল কিন্তু ইংরেজদের শোষণ আর পোষণের ষাঁড়াশিতত ১৭৭৪ থৃষ্টাব্দের কাত্রার যুদ্ধে বিপ্লবী হাফেজ রহমতকে শহীদ হতে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কর বৃদ্ধির প্রতিবাদদ আর একবার রোহিলারা বিদ্রোহী ইয়ে বিপ্লব সৃষ্টি করে। কিন্তু ইংরেজদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ঐ অভ্যুখানকে দমন করতে সক্ষম হয়।

আবার ১৮৫৭ খৃষ্টাক্দের ৩১ মে রবিবার সেই শহীদ হাফ্জ রহমতের বংশধর খ゙ँ বাহাদूর খা নামক নেতার নেতৃত্বে সারা দেশকে কঠিন একতার বন্ধনে বেঁধে ুধু বিদ্রোহই করা হয়নি বরং ইংরেজ রাজত্বকে অস্বীকার করে নিজেদের শাসনতন্ত্র চালু করা হয়। রোহিলায় यদিও সব মুসলমান，তবুও সেখানের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মোটাযুটি হিন্দু। তাই ঢাঁরা সংখ্যায় অল্প হলেও প্রভাবশালী ছিলেন। ঐ রহিলার মুসলমান ও হিন্দু সকলের নির্বাচিত ও সমর্থিত নতুন শাসনকর্তা ঘঘাষিত হলেন খা বাহাদूর খ゙।। খौ সাহেবের নির্দেশে ইংরেজদের বাংলোকুলোতে আঞুন ধরানো হলো। কোন ইংরেজকে দেখামার্র গুলি করে হত্যা করার পর্ব রীতিমত ত্বু হয়ে গেল। সরকার অবাক হয়ে যায় রোহিলাদের পূর্ব পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা দেখে। খ゙া সাহেব প্রচূরসংখ্যক বন্দি ইংরেজের বিচার করে ফাঁসি দেন। মনে হলো ছয় ঘন্টার মধ্যেই ইংরেজ শাসন বিলুo্ত रয়ে ভারতীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেন।＇মুসনমানী পতাকা উড়িয়ে＇ আল্মাহু আকবার শব্দে প্রকাশ্যে বখ্ত খাকক বিদ্রোহীরা সমস্ত সৈন্যের্ নায়ক নির্ধারণ করেন। এইবার দিল্মির বাহাদুর শাহকে পত্র লিখে জানালেন তিনি হাধীন হয়েছেন।

রোহিলাখত্গের সহিত মোরাদাবাদ，শাহজানপুর，বাদায়ুন প্ৃতি ৃানেও বিপ্লবের আখুন জৃলে উঠল। মোরাদাবাদ শহরের জর্জ ছিলেন মিঃ উইলসন। তাঁকে বিশেষ ক্মতা দেওয়া হয়েছিল। সিভিলিয়ান মিঃ উইলসন জনসাধারণকে
 মুনসেফ সারা মোরাদাবাদ্ প্বলভভবে প্রভাব বিত্তার করেহিলেন। চাঁর ভাব ভাষাও জনসাধারণকে ভীষণ উত্তেজিত করে তোলে। মूসলমান ও ইংরেজ প্রভবের লড়ায়ে উইলসন পরাজিত হনেন। বাইরে হতে অকটি বিদ্রাইী দল অনিভ্যে ইংরেজদের বিক্তদ্ধে তিনি স্থানীয়দের ডাকলেন। তथन বাইরেরে ৩ ভেত্রের দুই দন এক হয়ে ইংরেজের শক্ত শক্তিকে প্রকম্পিত করে তোলে। ঐ বিখ্যাত নেতার নাম নিজামাত উল্झাহ সাহেব। তিনিও বিখ্যাত বীর ও বক্তা ছিলেন। জেলখানার সমশ্ত কয়েদিকে মুক্ত করে দিত্রে তাদরও ইংরেজবিরোধী काজে লাগির্যে হিলেন। তখন মমৗলবি বা ফকির দলের বে পরিমাণ ত্যাগ বা অবদান ছ্নি তা অজ ইতিহাসের পাতায় উপেभ্পিত। তাই শহীদ হাख্জ রহমত
 थাকার কथা তাঁদদর আজ ইতিহালের মানুষ বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন
 বিশেষত মিঃ কার্ল মার্কসের লেখাত্ও যাদের নাম বাদ দেওয়া সষ্ষব इয়নি তাঁদের সম্ধক্ধেও আমরা আমাদের স্বদেশের ইতিহাসের কোন সদ্ধান পাইনি। উদাহরণস্বজ্পপ মিঃ মার্কসের লেখা হতে কিষ্ঞিৎ মাত্র উজ্چৃতি দেওয়া হোন-"মা
 বিদ্দ্রাशীদের দলপতি।" "মৌनভী আহমদ শাহ (১৮৫৮) ভারতীয় ১৮৫৭-৫৯ সালের জাতীয় মুক্তি অভ্যুথানের একজন বিশিষ্ট নেতা, জনমার্থ্র প্রবক্তা, অযোষ্যা বিদ্রাহহ নেতৃত্ব করেন; নক্ক্রৌ রক্ষায় একনিষ্ঠ বীর্রের মত দাড়ান, বিশ্ধাসযাতকতার ফলে নিহত হন ১৮৫৮ সালের জুনে।" (দ্রঃ কার্গ মার্কস ब্রেডারিক এন্পেলস প্রথ্ ভার৩ীয় স্বাপীনতা যুক্ধ ১৮৫৭-১৮৫৯, পুঃ ২৫৬)

বেরিলীর ত্রিশ মাইন দূরে বদায়ূন্নর ম্যাজিট্ব্রেট ও কালেট্টর অড ওয়ার্ড'স সাহেব সংবাদ পেলেন "২৫ মে কোন একটি निর্দিষ সময়ে মুসলমানরা গভর্নমেন্টের বির্র্দ্ধাচরণে উদ্যত হবে।
( সিপাशী যুর্ধের ইতিহাস, পৃ ৩০৩, দ্রঃ)। সংবাদ জানাজানি সত্জ্রে ইংরেজরা রোধ করতে পারেনি সেই বিপ্পবের আকশ্শিক অাগ্ন্য়িরিকে। ইংর্রেজরা বেমন শিখ জাতিকে কলা-কৌশল ও লোভ দেথিয়ে স্বপক্ষে টেনে নিতে সক্ষম হয়েছিল তেমনি হিন্দূ জনসাধারণকেও বহ্ল লোক মার্কত এবং নিজ্জেরা অদের বাড়িতে গিত্যে বা কাউকে ঢেকে অনে বুঝিফ্যে প্রলোভন প্রদর্শন করে নিজ পক্ষে টানতে চাইলেন। ফনে হিন্দুরা দোটানা চিত্তায় পড়লেন। ঠিক লেই সময়
 করেন। সেটা ছিল এই রকম-"ফিরিছিরা যদি তোমাদের পুরক্কার নেওয়ার লোভ দেখিয়ে তাহাদের মতের পোষকত করতে অনুরোধ করে, তাত তোমরা বিশ্ধাস




 দেন, ট্রেজারি দখन কর্রেন।
 করলেন।

এমনিভাবে করাক্কা বাদেও ভারততর বিপ্দীীদের শহীদ হতয়ায় সৃবাদ এলে

 ভারততীয় মানুষ<ে নিহত করে নৌকাযোগ দুজন কর্নেন ও অকজন মেজর্রেন



 বিপ্গবী নদীর ধার্রে নৌকার পাশে অসে হাজির। সাহেবরা তাড়াতাড়ি নৌকা নদীর্গ
 आघাত হানল বজ্রাঘাত্রে মত। দলে দলে নদীত্ত đोপ দিত্রে কেউবা লৌকার উপরই প্রাণ ড্যাগ করে এবং কিছ্ৰ বन्मि হতে বাধ্য হয়। বन्দিদেরু পরে প্রাণদঙ ศেত্যা হয়।

এই বিদ্রোহের নায়ক আজ আমাদের কাহ্ অক অজানা মানুג হলে৩ পকৃষ

 বিচক্ষণ বিপ্পবী বাক্তি ঢাহফুজুন ছোেেনেে ফরকার নবাব নির্ধ্ৰারণ কর্রেন।
( $5:$ A History of the Sepoy war, by Kaye)

 রাজধানী কলকাতা। ১৫ মে সকালবেলায় মিঃ কনডিন সমষ্ঠ ไৈन্য<ে এক জায়গায় দাঁড় করির্যে বক্কৃত দিলেন আর ইৃরেজ সৈন্যেের অক জায়পায় मাঁড় করিয়ে বক্তুত দিলেন আার ই?রেজ সৈনাদের বনলেন, व্রোনে यাইহোক জাখায় তा হবে না, কারণ आমরা ভারতীয় মুসলমান হিন্দू ও শিষ সৈন্যদের ভাनবাসি আর সমস্ত সৈन্যও আমাদের ওপর ভরসা রাথ্। কলভিনের বক্তৃতায় ভারতীয়


কলভিনের আর বুঝত্ত বাকি রইল না যে, বিস্ফোরণে বিলম নেই। পরক্ষণেই কলভিনের ইপ্জিত ইংরেজ নর-নারী দলে দলে দিল্পির দিকে ছুটল।

২ জুলাই নিমচ হতে বিদ্রোহী দন ফ্তেপুর সিক্রীতে উপস্থিত হলো। তাদ্দর বাধা দেওয়ার জন্য কয়েকজন ইংরেজ অফিসারের সঙ্গ ভারতীয় সৈন৷ পাঠানো হলো। সৈन्যরা হঠৎ অফিসারদের अুলি করে বিদ্রোইী দनে যোগ দিয়ে নিজের আসল র্পপ ধারণ করেন। এই সংবাদে মিঃ কলভিন স্বয়ং দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ইংরেজরা ভয়ে ভীত হয়ে ভাবতে লাগলো সারা দেশ বুঝি বিদ্রোইী হয়ে উঠেছে। তখন ইংররজদের পরম বন্ধু ভারতপুরের হিন্দু রাজা তিনশত অশ্বারোহী, কয়েকটি কামান এবং আরও কিছू সমরোপকরণ নিয়ে ইংরেজের পক্ষে যোগ দিলেন। শাহাগঞ্জে যুদ্ধ হল। সামনাসামনিভাবে এক দিকে আজাদী আন্দোলনের বিপ্লবী দল আর এক দিকে ইংরেজ শিখ, আর হিন্দু রাজার সশস্ত্র ไৈন্য। যুদ্ধে বিদ্রোহী দল অসীম বিক্রদে যুক্ধ করে অনেক আহত-নিহত इওয়ার পর জয়লাভ করলেন। ইংরেজরাও বহু আহত-নিহত হয়ে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর বিদ্রোহীরা দিল্ধির দিকে প্রস্থান করে। "बই সময় মতি মসজ্জিদকে ইংরেজরা সেদিন হাসপাতালে পরিণত করেছিল।"(দ্রঃ সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস, মনিবাগচি, পৃঃ ৩১১)

বিপ্নবীরা আগ্রায় চলে গেলেও ইংরেজদের আতঙ্ক কমেনি। মুসলমান অনেকের সেই সময় কাল পোশাক পরার প্রচলন ছিল। আর ঐ কাল পোশাক দেখলেই ইংরেজের হ্রদয় ভয়ে ুকিত্যে যেত। উদ্ধৃতিতে দেখা যায়, "সুসলমানদের কাল রঙেে পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলেই ইংরেজদের ভয় করত। বিদ্রোহহর সময় কান রঙের পরিচ্ছদ ইংরেজদের মনে বিভীষণ জাগিয়ে তুলেছিল" (দ্রঃ ঐ পুস্তক, পৃঃ ৩১১)

কলকাতার মিঃ ক্যানিং এই পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে ব্রিগেডিয়ার পলজজায়েলকে পদচ্যুত করে তাঁর জায়গায় কর্ণেন কটনকে নিয়োগ করার ব্যবস্থা কর্রেন।

মোঘল আমল থেকে দিল্gি ভারতের রাজধানী ছিন। यদিও এখন কলকাতার ખুরুত্ম বেণি তবুও দিল্মির পুরাতন ঐতিহ্য ঐতিহাসিক আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই। তাই সেনাপতি উইলসন দিল্মি উদ্ধারে উদ্্রীব হুলেন। কিন্তু বিপ্পবীদের সর্পে সরকারি সৈন্যদের অবিরাম যুক্ধের एলে ইংরেজ সৈন্য ও শিখ সৈন্য সংখ্যায় খুবই কম হয়ে গেছে আর গোলা গুলি রসদ প্রায় লেষ হতে চলেছে। তারচেয়েও বড় জিনিস মনোবল ভেডে গেছে। उৰ্ু ক্ষীণ আশা হিন্দু রাজা মহারাজা, রাজপুত, মারাঠা প্রভৃতি ভারত্বাসীরা যদি সকলেই শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী না হয়ে ইংররজের পক্ষে যোগ দেন তাহলে হয়তো আবার শোষক সরকারের মনের কোণের ক্ষীণ কল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে। দিল্মিতে পাঁচজন সেনানায়ক

উপস্থিত आঢে মিঃ চেম্বারলেন, निঃ নিকন্সন, উইনসন, आলেকঅাখান্, টৌ্র, ও मिः त্রেয়ার্ড শ্শিথ।

চन्भिশটি বनঢদ টানतত পারে এরকম দার্रু ভার্রী ভাব্রী কামান, গোলা,



 সৈন্যের বিপুন সমাবেশ দেখা গেন। তিন জাতীয় সৈन্য ইংর্রেজ आার শাসকপ্রিশ্র
 जারপর আর একদল সৈন্য দিল্পির কাবুল গেট দখল করুলেন।

বিद্রোহী সৈনা ও বিপ্লবীদের নেতা ক্যাপটেন বश্ত খান ঠিক প্রতিক্ষীত সময়ে গোলাবর্বণ কর্রানেন ঢাঁর পৃর্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থায়। বিপ্পীীদের ত্তীরা ছাদে হুলে রাখা ইট ও পাথর বর্ষণ ऊর্কু করালেন। ইংরেজ শিখ ও ওु্্া সৈन্যরা आকশ্মিক আক্রমণে আহত আর নিহত হর্রেছিন হাজারে হাজার। পাচজন নেতার দৃইজন বেয়ার্ড শ্বিথ ও চে্বারলেন আহত হলেন। आর সত্তর্রজন বড় অফিসারকে প্রাণ হারাত্ত হলো সেই আক্রমণে। ছ'দিন ধরে যুদ্ধ চলরো। ইংরেজরা হটাতে
 आকবর শব্দে দিল্মি থর্রথর করে কাঁপত্ত नাগন।

মুসলমান নেতাদের অনেকের নামাজ পড়ার অবসর নেই তু্ু যুদ্ধ জার যুদ্ধ। তাই আ রকম কর্মব্যস্ত নেতাদর মাथায় একটা মতনব এন, যদি প্রत্যেক দোকানে দামি দামি কড়া মদের সুদৃশ বোতল রাখা যায় তাহলে সৈন্য়া নুটপাট করার সময় ঐ মদ পান করবে আর নেশা অবস্হায় তাদhর শিশ ঠেশ্গানোর মত শায়়শ্তা করা যেতে পারে। অনেকে আপত্তি করলেও তখন কিছ্ৰুটা শৃঅ্খলার অভাব পরিলকক্সিত্ত হয়। এখানে বড় রকমের আরওও দুটি ভূল হয়েছিল, প্রৃমত নিজেদের মধ্যে একতাবদ্ধ না కওওয়া; দ্বিতীয়ত- মুসনমানদের মদ খাওয়াও ব্যেন অপরাধ অপরকে মদ খাওয়ানোও তেমনি অপরাধ। অথচ মদ খাওয়ানোর্ন ব্যবत্থা করা। যাইহোক, ১৫ সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে ইংরেज যথাযথভাবে দোকান শুট কর্রে গিয়ে মদের মনোলোতা বোতন গ্রহণ কর্রে এবং পান করে ফরে নেশাগ্ঠ হর্যে সেনাপতিদের আদেশ যথাयথভারে পালন করুতে অবহেনা করে। অনেরে জাদ্পও অপঘটন ঘটায়। ফলে ১৬ তারিখে ইংরেজ সৈন্যদের জন্য নির্দিট সময় পর্যত্ত একেবারে মদা পান নিযিদ্ধ করা হয় অবং ছোট বড় সমষ্ত সৈন্যের সৃ্রৃপ্ণিচ মম রাজপথে ঢেেে দেওয়া হয়। এটা যেন অনেকটা ইসলামী পদক্রোপর্ন মত।

এবার ইর্রেজ সৈন্য ঠাত্গ মাথায় সুম্চিত্তিত পদক্ষ্ণপে ১৮ তারিষ্ প্রবলভাবে आক্রমণ চালালো লাহোর গেট দখন করার অভিপ্রায়ে, কিত্ু পার্ না। অবশেষে

২০ তারিথ ইংরেজ, শিখ, ছুরা ও রাজা মহারাজাদের প্রেরিত সাহায্য লাহো্র গেট,আর্জমির গেট, জুমজা মসজিদ ইংরেজরা দখল করে। ক্রুমে ভারতের শেষ স্যাট বাহাদুর শাহের রাজ প্রাসাদেও ইংরেজদের পতাকা উঠানো সষ্বব হয়। যদিও ইংরেজদের হাত রাজশক্তি তব্রু চার মাস ধরে বহু লোক দ্য় আর অর্ধ ব্য়্যে দিল্মির রাজপ্রাসাদ ভারত্তে ইংরেজপ্রিয় বিশ্ধাসঘাতকদের বিষ্বাসঘাতকতায় দখनে आসে। আজ তারা আনন্দে আয্মহারা। এখনো তাদের আশা যতদিন ভারতে রাজা মহারাজা, শিখ, ण্তা রাজপুতরা তাদের দলে থাকবে ততদিন তারা লোষণ চালাতে পারবে। তাই দেওয়ানি খসে চলল মদ্যপানের আনন্দোচ্মাস। তখনো খাঁটিইমানদার মুসলমান বিপ্থবী অনেক প্রহরী বন্দুক নিয়ে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে প্রহরায় নিযুক্ত।

मিল্মির বিপ্পবীদের বীর নেতা বशত খঁ। বুঅঢে পাললেন পলায়নই এখন একমাত্র পথ। অবশ্য সর্বভারতীয় সর্বজননির্ধারিত সম্রাট বাহাদুর শাহকে দিল্মি হত্তে সরিয়ে নিয়ে কোন গোপন ঘাঁটি হত্েে তিনি পৃর্ণোদ্যমে বিপ্লব পরিচালনা করবেন। তাই গভীর রাতে তিনি বাহাদুরশাহকে তাঁর প্রস্তাব পেশ করতেই তিনি यললেন, "আমার প্রাণ প্রিয় বিপ্হবীরা লাথে লাথে ঝাঁকে ঝौকে মারা গেল আর আমাকে এখन বেঁচে থাকা কি শোভা পায়? তাছাড়া বাইরে গিয়ে পরিশ্রম করার দৈহিক শক্জি আমার নেই, आমি বার্ধক্যের জন্য অত্যন্ত দুর্বলতাবোধ করছি। অত্এব তোমরা কেউ আমার দায়িত্ব পালন করতে সম্মত হলে আমার বাইরে যেতে आপত্তি নেই। বখত キাঁ বলনেন, "আপনার বেঁচে থাকাতে ভার্তের মাট্তিতে আপনার পরিবর্ত্তে কারো পর্কে সষ্ভব নয় যে সয্রাট হয়ে নেতৃত্ব দেওয়া।" সয্রাট আর উত্তর না দিয়ে চোখের অপ্রু মুছে বললেন, "निজে নিজের মৃত্যু ঘটানো তো মুসলমানদের কফ্পনাত্ই আসে না, তবুও আমার মনে হয় আমার চলে যাওয়া মানে প্রাণের দায়ে পলায়ন। সেটা মনে চ়াইছে না বরং শহীদ হ্ওয়াই ভাল। শোন বখত খা, আমাদের পরাজয় হত্তে চলেনে কেন জানো, তোমাদের বীরত্ণের অভাব নেই ভু ভারত্বাসীর বিশ্বাসঘাতকতা। এই শেষ সময়ে যদি অন্তত আমার প্রিয় দেশবাসী হিন্দু রাজা মহারাজারা বিপক্ষদের সাহাযয না করতত ঢাহনে.............। জামি মরে গেলে আমার বড় দুঃখ থাকবে কি জান? সেটা रচ্ছে মাত্র কয়েক দিন আগেও আমি হিসাব করে দেন্থেিলাম ওদের সৈন্য মরতে মরতে অনেক কমে গেছে কিন্তু উদয়পুরের রাজপুত রাজা, জয়পুরের রাজা, যোধপুরের রাজা যেভাবে সৈন্য অন্ত্র আার অর্থ দিয়ে সাহায্য করল তার শোক আমায় আহত করেছে। দেখ বখ্ত খা, আজমীর হতে সৈন্য আনার জন্য যখন রাজপুতানায় সংবাদ যায় সে খবর পেয়ে আমি নির্দেশ দিলাম সেখানে হতে সৈন্য আনা মারনই রাজপুতানা বা আজমীর ইংরেজশূন্য হ্য়া। ঠিক ঐ সময়ে আজমীর তোমার আক্রমণ করলেই আমাদের হাতে এসে যেত। ইংরেজদের



 एাক্সিশটি বড় বড় কামানের মালিক তিনি। অমার মত বৃক নन, ২৩ बएরের




 সাহাय্য পেলেন এক হাজার বন্দুক, তিনশত পिरुতল आার লাখ লাখ টোটট তাই
 অथচ মহার্যাজ্জা তুকাজীরাও ব্যে সাহাय্য পেলেন তা আসলে ইংরেজের্র সাহায্য নয়, आমারই প্রিয্য ভারতের র্রাজা হোরকারের পক্ষ হতেই আ সব সরজজাম। অার

 সংবাদ পাই রবং অবাক হই। রাজ্জা জश্বাহাদুর কি বিপুল পরিমাণে সৈন্য দিד্রে,
 দেয়। জাবার মাত্র সেদিন (১০ মার্চ) তিন হাজার সৈন্য দিত্রে ইংর্রেজ্জর 'হাত্রে শক করলো।" বলতত বলতে বাহাদুর শাহ, দেশ প্রেমিক ভারত স্রাট বাহাদুর শাহ অবোষ শিө্র মত ఢাদতে লাগলেন। তার্রপর কোন রকম্ম ঢোখ মুত্র


 উম্মত নৃত্যে কলুষিত পরাধীন পরিবেশ হতে আণ্রয় গহণ কর্রলেন হমাবূন্নে সমাধি বাগানে।






 হাত্ত হুলে দিতে পারবো না। শেচে বিরাট আর্থিক প্রলোডন প্রদর্শন করা হল।

 চোমাদের পবিত্র কোরজান দ্যুে শপথ করে বলি যে, বাদশার ক্ষতি করবো না ঢাহলে বিপ্ধাস করা চলবে কি না। তাত এনাহি বখশ বললেন, খূ কোরজান
 করলেন তারপর একটি বাজে বই বাইবেল বলে ছলনা করে শপথ করার পর ইলাহী বখশ হডসনকে সয্রাটের সঞ্ধান বলে দিত্রে নিচিত্ত হলেন। ভাবলেন সম্রাটের বোখহ়় আর কোন কতির আশষ্কা নেই। এলাহি বখশ বে সম্রাটের সংবাদ জানতেন অই খবর যিনি জানতেন তিনি বাহাদুর শাহের একজন কেরানী বा মুन्भী শ্রী রাম জীবন।

रডসন ৩কটা পালকী নিয়ে जাত্ স্াট আার সয়াঙ্টী জিন্নত মহলকে চড়ত্তে বনলেন। সম্রাট আর সম্রাজ্ঞী পাनকীত উঠনেনন। সামনে পেছনে ইংরেজ সৈनা বুক ফুলিয়ে চলেছে সকলের সামনে আছেন মিঃ হডসন। এর পেছনে গद্রুর গাড়িতে দীনহীন দরিদ্রের মত সম্রাটের সত্তানদের নিত্যে যাওয়া হচ্ছিল।
 ইতিহাসে নেই। তবুও দিল্পির জন সাধারণ রাত্তার দুই ধারে সশশ্র্র দাঁড়িয়ে, চোখে অホ্রু। দিল্নির সহহ্র সহস্র নাযী বোরকা পরে রাস্তায় সত্তানের বা পিতার মৃত্দেহকে শেষ বিদায় দেওয়ার মত কন্নার রোলে ভরিয়ে তুলন।

মিঃ হডসন বাহাদুর শাহ আর বেগমকে সৈন্যদের মাঝ্সে রওনা করে দিয়ে একফু পিছিয়ে এলেন। তারপর শাহজাদা মির্জা থিজির, সুনতান মির্জা মোগল ও মির্জা आবু বকরকে গোগাড়ি হতে নামতে বললেন। শাহজাদারা নামতেই প্রকাশ্য রাজপてে ঢাঁদের দাঁ় করানো হনো তারপর্র হাত্খি পেছন দিত্যে দড়ি দিত্যে বেৃেে দেওয়া হন। অতঃপর হডসন নিজের তাদের বু<ের সামনে বন্দুক উঠিয়ে ধরে বললেন, বিদ্রাহের মৃলে তোমাদের বাবা আর তোমরা। সার্া ভারতে আমাদের লেষ কর্রবার জন্য নেতৃত্ূ দিয়েছ তোমরাই। তাই এই তোমাদের স্বাধীনতার পুরক্ষার! তার পরেই শক্র। পর পর প্রত্যেকের বুরে שলি করে হডসন


 চাঁদের মৃত দেহఱলি ্রকাশ্যে টা্পিয়ে দিলেন যাত দিল্ধির লোক ভবিষ্যত জার কখनও বিপ্লব না করে।

বাহাদूর শাহের জন্য অকটি কাঠের পাट্যের শয়ন ঈট, একটি পুরাতন ময়লা মখমলের বিছানা, একটি ছিন্ন ময়লা বালিশ आর অসময়ে অর্ধাহারে রেखে ১৮৫৮ शৃষ্ট<্দে २৭ জানুয়ারি বিচারের নামে প্রহসন পর্ব সমাধা হলো। বিচর্রে জজদেম্প

রায় প্রকাশ হল চিরজীবন নির্বাসন দ দেওয়া হল সেই অস্থাস্থ্যকর রেক্রুনে। কারণ তিনি ছিলেন ভারতে বিপ্লবী ও বিদ্রোহীদের পধানত্ম নেতা। চাঁর ত্ত্রীকেও সেখানে পাঠানো হয়। কিন্তু পরে তাঁদের নির্মমডাবে হত্যা কন্না হয়েছিল। খ゙। বাহাদুর đঁও বন্দি ছিলেন। চাঁরও বিচার হলো। বিচার হল खঁ"সি। সবই यেন মনে হচ্ছে নতুন কথা। কল্পলোকের গল্লের মত।

৮৪ বছরের বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের ন্বর্ণোজ্জุল ইতিহাসকে গোপন কর্রে র্রাখা হয়েছে আর চাঁর মৃত্যুর জন্য বিশ্ধাসঘাতক বলে বর্ণনা করা হয়েঢেৃ ইলাহি বখশ সহ কয়েকজন মুসলমানকে। এও ইংরেজের এক সুকঠিন মড়যন্ত। সমন্ত ষড়यষ্র ব্যর্থ হয়ে যাবে, ইলাহী বখশের বিরুদ্ধে পাঠকের কোনও অভিযোগ থাকবে না यদি মনে রাখা হয় যে ইনাহী বখশ ছিলেন জিন্নত মহলের পিতা অর্থাৎ সম্রাট বাহাদুর শাহের শ্বশ্তর।

## অষ্৪দশ অধ্যায়

## ঐতিহাসিক নেতাদ্র -ষ ঐহিহাসিক রহহস্য।

তাহলে ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিপ্ৰবের মোটামূটি তথ্য জানা গেল কিস্তু ভারতের রাজধানী, প্রাণকেন্দ্র কলকাতা তথা বগদেশের বিপ্পবের কথা জানার জন্য পাঠকমাত্রই উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতীক্ষায় অছেন। বজ্গের বিষয়ে বরতে গিয়ে বলতে इয়' যে চতুর ইংরেজ নিজের রুচীমাফিক নাগরিক তৈরি করতে কিছ্র স্কুল, কনেজ ও ইউনিভারসিটির জন্ম দেয় আর সুদক্ষ বিচফ্ষণ ইংরেজ সৃষ্ট ডারত প্রেমিককে, ভারতবাসীকে শিকার করার জন্য লেলিয়ে দেওয়া হয়। অনেকের মতে মিঃ ডেভিড হেয়ার হিন্দু প্রেমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন आর মিঃ লং মুসলমান প্রেমিকের ভুমিকায় অবতীর্ণ হন।

মিঃ ডেভিড হেয়ার ১৭৭ খৃঃ জম্ম গ্রহণ করেন আর ১৮৪২ খৃঃ মারা যান। তিনি প্রথমম সৃক্ষ 玄চচের মত কলকাতায় মাত্র একজন ঘড়ি ওয়ালা হয়ে দোকান করেন। আর তখন घড়ি পরত্তা সাধারণ মানুষের পরিবর্ত্রে হোমরা চোমরা নামী ৩ দামি লোকেরা। ঐ থবিদদারখিলই তাঁর প্রথম শিকারে পরিণত্ इয়। প্রত্যেক চলতি ইতিহাসে কতক্থুলি সর্বজন স্বীকৃত তब্য পাওয়া যায় যেমন তিনি নাত্তিক ছিলেন সুতরাং খ্রীষ্টান র্ম ও খ্রীষ্টান রাঙ্জত্ব চাঁর কাছে গ্,হণযোগ্য ছিল না। এবং ভারতবাসীর শিক্ষার উন্নতির জন্য আর ভারতের মানুষের ধর্ম ও সমাজের গোঁড়ামি যুক্ত কুসং>্কারের বির্পুদ্ধে তাঁর ঐ্রতিহাসিক ভূমিকা নাকি অতুলনীয়।

刃ী! ঢিनि घড়িন্গ ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে जার গোটা দেহ, মন, সময় সবই ब্য়

 কিছ্ম দিন্নে মেেই হিন্দু কনেজ প্রতিষ্ঠিত হয।
 কনেজ কেন করবেন যা মুসলমাन ও অन্ জাত্টিক বধ্চিত করবে?

তারপর হিন্দু মহিলাদের অন্য ১৮২৪ ত্রীঃ नেডিজ সোসাইটি ফ্র নেট্ভি

 किना কथा উঠतে র্रাधাকাত্তদ্দে ঢীব্র প্রতিবাদ করেন এবং জয়ী হन। সেই রাধাকান্তের সন্পে ডেভিড হেয়ারের অত্ত্ত घनिষ্ঠত ছিল। গৌড়া রাধাকান্ত দেবের বাড়িতিত যখন হিন্দু মেয়েরের বাৎসর্রিক পরীপ্পা হতো তখন নিয়মমিতভাবে হেয়ার উপস্থিত থাকতেন। রাধাকান্ত মুসলমানদের বরণ কর্তে পারলো না কিত্হ কেমন করে নাস্তিক গোতক্ষক ডেভিডকে গ্রনণ কর্তত পার্লেন তা চিত্তা কর্লে ইংর্রজদের বাহাদুরীর প্রশংসা করতে হয়। (দ্রঃ যোগেশদ্দ্র বাগল, বাংলার জनশিक্ম, বিষ্ব ভারতী গ্থানয়, Amit sen, Notes on the Bengal Renaissance, PP. 14-15)

সर्ব ভারতীয় अফিস आদাनত্ত ফারসী ভাষা ঢুলে দেয়ার গোড়া পত্তন
 ভারতীয় কুनীদের বাইরে চালান দেওয়ার ব্যাপার্রে হেয়ার হিন্দুদের সহ্গে নিত্রে

 थ্যাতি লাভ করেন। जাই आমরা বেশির ভাগ মানুষ ঢাঁকে ভান্রত দ্রদি বলে







১৮-8২ چৃঃ হহয়ার মারা গেনেও তাঁর চর্রাত্ত চালাनোর দায়িত্ দিয়ে यान



করেছিলেন অত্যত্ত গোপনে। যখন মার্রা যান অষন খৃৃ্টানদের কবর্গ স্থানের পরিবর্তে তিনি তাঁর নিজ্জের কেনা জায়গাৰ্গ ওপর্ন কবর্ন দেওয়ার্ন ব্যবন্থা করে রেথেছিলেন। কিন্তু যিনি নাত্তিক তাঁর দেহ তাঁন প্রাণধ্রিয় হিন্মু জাতিত্ন মত দাহ করনেই তো উদারতা প্রকাশ পেত অथবা নদীতে মৃত্দেহ ভাসানোর্ কथাও তো বলে যেতে পারতেন অথবা মৃতদেহ কবরস্থ করার নিয়মকনুনন শৃট্টান মতে নাও তো করতে পারতেন? তার সেই সস্তার বাজারে মাত্র কয়েক বছর্র খড়িহ কাজ করে দুহাতে নক্ষ লক্ষ টাকা যা তিনি দিয়েছেন তা যদি হিসাব করা হয় চাহন্গে দেখা যাবে তাঁর রোজগারের বহু তুণ বেশি। "্র বেশি টাকা কে দিয়েফিি তাঁকে কাল মানুষ চিন্তা করেনি আজ করত্ত শিথেছে।

এই হেয়ার ও ডিরোজিয়োর স্বপ্ন ও ডিউটি ছিল হিন্দু জাতিকে শিক্ষিত কন্না এবং শিক্ষার সজ্গে তাদের হাতের পুতুল তৈরি করে মুসলমানদের বির্সন্ধেবাদী করে তোনা এবং স্বধর্মর পরিবর্তে খৃষ্টান ধর্ম, দর্শন সড্যতা ও সংস্কৃতির ওপর শ্রদ্ধাশীল করে তোলা। এখন কথা হচ্ছে ইংরেজরা কতটা সাফল্য অর্জন করেছিল তা পরবর্তী আলোচনায় স্বচ্চ হয়ে উঠবে।

আমাদের ভোলা উচিত হবে না যে বিপ্পব আন্দোলন, বিদ্রোহ, প্রভৃতি গঞ্ডগোল বা হঁ্টগোলঋলি অন্ত্রশন্ত্রের সঞ্গেই সীমিত নয় বরং তার উৎস বা গোড়া रচ্ছে কলম আর কালি আর কালি কলম এ্রবং কাগজের পেছুনে থাকে মগজ। তাই ইংরেজ নিজেদের তৈরি কলেজ বা মাদরাসাগুলি করেছিলো নিজ্েেদের স্বার্থে মগজ ধোলাইয়ের জন্যই।

ইংরেজরা মুসনমানদের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধের যত রকমের অত্যাচার আছ্ সবই প্রয়োগ করতে কুঠাবোধ করেনি। মুসলমানদের জাতে মারতে না পেরে ভাতে মারতে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যাতে সারা ভারতের মুসলমান দর্রিদ্র শ্রেণীতে পরিণত হতে নিপিতভাবে বাধ্য হয়। उবুও এত অভাব অনট্ন আর প্রতিকৃলতার ভেতরেও বন্দুক তলোয়ার চালু রাখার জন্য পত্রপত্রিকা প্রচার করে যে ভূমিকা পালন করেছে তা খুবই প্রণিধান যোগ্য। হাতে লেখা প্রচूর পত্রপত্রিকা বা বুলেটিনখলির্র নাম দিলে বইটি খুব বেড়ে উঠবে তাই কয়েকটি ছাপা পত্রিকার্ন কथা জানানো হচ্ছে এবং সেকিইই জানানো হচ্ছে, যেখলি প্রথম স্বাধীনতা आন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর বের করা হয়েছিন। তাব্র কার্নণ আন্দোলনকে জিইয়ে রাখবার জন্য এবং ইংরেজের স্বপক্ষে পত্রিকাগুলির্র প্রত্বিাদ ও ঢাদের বিপক্ষ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য।

आাथবাत্রে ইসबामिय्या ১৮৮৪ থৃঃ ময়মनসিংহ। रिय्म মूनणिম সचिणनी ১৮৮৭ খৃঃ, যশোর। সুধাকব্গ ১৮৮৯ খৃঃ কলকাতা। হিতকব্রী ১৮৯০ থৃঃ, কুষ্ঠিয়া, সম্পাদক মোশাররাফ হসেন। ইসনাম প্রচাব্রক ১৮৯১ খৃঃ, সম্পাদক রেয়াজুদ্দিন


 यষোর হতে প্রচারিত হতো। ভাব্রত সৃদ্রদঃ ১৯০১ খৃঃ কলকাতা হতে বের হতো। সুলতানঃ কলকাতা হতে প্রকাশিত হতো（১৯০২）। হানিষ ：ঢাকার্র ময়মন জেলা হতে আয্মবিকাশ করেহিল（১৯০৩）। নবনৃরঃ এটিও ১৯০৩ সালেই কনকাতা হতে বের হয্যেছিন। মোসলেম रিতৌীীঃ বসীয় চৌদ্ শতাব্לীর প্রথম দশকে，সশ্পাদক মুপ্পী আঃ রহিম সাহেব। ইনি＇মাসলেম সুহূদ নামক এক পত্রিকার সক্গেও সংপিষ্ট ছিলেন বলে জানা যায়। মৃসমমানः কলকাত হতে প্রকাশিত হত্তে（১৯০৬）। ইসলাম সূহ্রদঃ ১৯০৬，মৌলানা आাবুল সোবহান，ঢাকা। বাসনাঃ ১৯০৮，রৃপুর। ইসলামঃ বিংশ শতকের্র্রপম দশকে কনকাত ‘ল’ কলেজে আইন অধ্য়়নরতত মৌলানা তসनীযूদ্দীন आহমাদ उ ハ্যীঃ একিনুদ্দিন আহমাদ এবং কয়েকজন তর্রণণের ছাত্র জীবনের প্রচেষ্টায় বাংলার প্রথম মৃসनिম পরিচালিত সাহিত্য মাসিক। बমাসনেম হিভৌবীঃ ১৯১১， কলকাতায।

आণ এসলামঃ ১৩২১ সালে，সশ্পাদক মৌলানা आকরাম चौ，সহকারী সশ্পাদক，সাংবাদিক মৌঃ মনিক্র্জ্জামান এসनামাবাদী। ত্জেব্বী লেখক মাওনানা ফজ্ুन হকু সেলবসীও এর সক্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইসনামঃ ১৯১৫，সশ্পাদক आবদুর রশীদ। আহমে হাদীসঃ এটিও ১৯১৫ সানে জনালাভ করেছে। প্রথম দুই এক সংখ্যার প্রধান সম্পাদক ছিলেন মৌলানা আবদूল হাকীম সাহেব। যুগ্ম সম্পাদক মৌঃ মো বাবর আनी। পরে বাবর আनীই ছিলেন স্থায়ী সপ্পাদক মসজিদ ১৯১৭，সস্পাদক মুন্গী গোলাম রহমান সাহেব，কলকাতা। ইসলাম দর্শনः ১৯২০ প্রকাশনায় জনাব মুনসী आবদूর রহিম সাহেব। ধ্মম＜েতু অই প্রথ্যাত অর্ধ সাক্তাহিক পভ্রিকাটি ১৯২২ چৃঁ ১২ আগষ্ট বিদ্রোহী কবি কাজो नজরুन ইসলাম কতৃক পরিচালিত ও সস্পাদিত। এর কর্মসচীব ছিলেন শ্রী শাত্তিপদ সিংহ，आার ম্মাক্র ও প্রকাশক ছিলেন মুসলিম পাবলিশিং হাউসের কর্মকর্ত মৌলানা আফজালুল হক সাহেব। কবি রবীন্দ্রনাখ ঠাকুর নজরুলের


কাজ্ীী নজরুন্ন ইসলাম কन্যাণীয়়েমু－
आায়，চলে আা়，রে ধূসকেহু，
আiধধারে বাঁধ অগ্নিলেহু，
দুর্দ্দিনের অই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।

অলঝ্মণের ডিলক রেখা রাত্রে ফালে হোক না লেখা, জাগিয়ে দেরে চমক রের্পে আছে যারা অর্ধ্ধচেত্।।

श्री त্রবীন্দ্রনাथ ঠাকুর।

## ২8 শে শ্রাবণ

১৩২৯
ধুমকেতু কেবল মাত্র একটি পত্রিকাই নয়, ইত্হিাসও। এত্ত স্বাষীনতা আন্দোলনের অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান মেনে। 'মোসলেম জগৎ’ ১৯২২ খৃষ্টাব্দেই কলিকাতায় প্রকাশ। এর সম্পাদক ছিলেন মৌলানা আঃ রশিদ সাহেব। সম্পাদকীয় বিভাগে সংশ্মিষ্ট কবি শাহাদত হোসেন এবং কবি খানমহম্মদ মঈনুদ্দিন প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সরকারবিরোধী রচনার জন্য কারাষরণ করত্তে হয়েছিল। 'সাম্যবাদী' প্রথম দিকে বিখ্যাত সাংবাদিক মৌঃ মহাম্মদ ওয়াজেদ আनী এবং পরে সুসাহিত্যিক, সুসাংবাদিক ও সুকবির্ধপে বিশিষ্ট জনাব মঈনুদ্দিন খান সাহেবের সম্পাদনায় এটিও ১৯২২ খৃ৪ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ‘সোনার ভারত’ ১৯২৩ ঘৃঃ আা্মপ্রকাশ কর্রে। সম্পাদক ছিলেন সাংবাদিক জনাব মৌঃ জবেদ জালি। ইनি সাপ্তাহিক মোহাষ্মদীর সম্পাদকীয় বিডাগে কাজ করেছিলেন। 'সৌরভ’ মুর্শিদাবাদের বহরমপুর হতে ১৯২৫ খৃ৪ এর প্রকাশ। সম্পাদক ছিলেন সুখ্যাত অধ্যাপক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ মোহাঃ রেজাউল করিম সাহেব। ‘ত্রুণ পত্র’ সাহিত্যিক আবুল হোসেন সাহেবের প্রকাশনায় ও জনাব ফজলুন করিম মল্পিকের সম্পাদনায় ১৯২৫ অব্দে ঢাকা হতে বের হয়। ‘জিয়া-উল-ইসলাম’ মৌঃ আবদুশ ऊকুর সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত ও জনাব মৌঃ আঃ ওয়াহিদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ১৯২৫-এর জানুয়ারিতে প্রকাশ। ‘অভ্যিযান’ ১৯২৬ چৃঃ ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর মুখপাত্রব্দপ বের হয়েছিল। -সুসাহিত্যিক মৌলানা आবুল হোসেন ছিলেন এর অখ্রনায়ক। 'সাহিত্যিক' সুবিখ্যাত সাহিত্যিক মহঃ ইয়াকুব আলি চৌধুরী ও স্বনামধना কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবদ্বয়ের সম্পাদনায় ‘বগীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির’র মুখপাত্রকপপ ১৯২৬ খৃঃ প্রকাশিত হর্যেছিল। হেলাল মৌলানা শামসুর রহমান সাহেবের সম্পাদনায় সাহিত্য গগনে এরও প্রথম উদয় ১৯২৬ সালে কলকাতায়। ইসলাম মৌলানা মোহাঃ আঃ মোনয়েম সাহেবেব প্রকাশনায় বর্ম্মা মুলকের রেञুন হতে এটি ১৯২৭ そৃঃ সেপ্টেম্বরে প্রকাশ হর্যেছিল। ‘‘ববনীগ’ ১৯২৭ সানে প্রকাশ লাভ করেছিল। সম্পাদক ছিলেন মৌলানা শামসুর রহমান ও মাওলানা দেলভয়ার হোসেন সাহেবান। নওরোজ'-এর প্রথম প্রকাশ ঐ ১৯২৭ সালেই। সম্পাদক ছিলেন মৌলানা আফজালুল হক। পত্রিকাটি বিদ্রোইী কবি নজরুল ইসলাম ও
 बणिण মूनসी জाइমাদ সাহহবের সম্পাদনায় ঢাকার সাত রওজা হতে ১৯২৭ সাঢে ঈ্রম बকাশিত হয়েছিল। ‘ত্রুণ’, জनाব এম মেসের জাनी সাহেবের্র সশ্পাদনায় ১৯২৮ সালে বফড়া হতে প্রকাশিত হয়েছিন। 'তাইদে ইসলাম' এणिও ১৯২৮ সালে রংপুর হত্তে প্রকাশিক। সস্পাদক ছিলেন জনাব শাহ সৈয়দ आবুল কাশের জাল কাদেরী সাহেব। ‘তরকী’, নব মুসলিম মিঃ সিরাজুল হকের অধিনায়কত্তে ১৯২৮ সালেই পত্রিকাটি উন্নতির সোপানে আরোহন করে। ‘সহচর’ এই সহ্চরের সাহাय্য পাওয়া গিয়েছিল ১৯২৮ সালে। এর প্রথম দিকের সম্পাদক ছিলেন মৌলানা সৈয়দ নওশের আলি সাহেব। পরে সুখ্যাত সাহিতিকি মৌলাना এমদাদ আनी সাহেব ছিলেন এর স্থায়ী স্প্পাদক। 'জয়তী', কবি आবদুল কাদের সাহেবের সুসম্পাদনায় ও বিদ্র্রাহী কবি কাজী নজর্পল ইসলাম-এ্র রচনায় সমৃক্ধ হয়ে ১৯৩১ সানে কনকাত হতে বের হর্যেছিন। ‘স্নন্নাত-আাল-জামাত’ ১৯৩২ খৃঃ এর জন্म। সম্পাদক ছিলেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক মাওনানা মোঃ ব্রহহ্ন আমিন সাহেব। 'খলিস্যা', কলকাতার বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ঢৃতীয় ম্যাজিট্ট্রেট এস, ওয়াজ্জেদ আলী (বি-এ-ক্যান্টব, বার-এট-ল) সাহেবের প্রঢেষ্টা ও অর্থে এটিও ১৯৩২ থৃঃ প্রতিষ্ঠিত। জনাব এস শামসের জালী ও জনাব आবদুল রউফ উকীল সাহেবদ্বয়ের নাহ্মের পত্রিকাটি চলনেও এর সম্পাদক হিলেন খ্যাত্নামা ওপন্যাসিক জনাব ঈদ্রিশ আলী সাহেব। ‘আল ইসলাহ' এটিও ১৯৩২ খৃঃ সিলেট হতে প্রকাশিত। এর সস্পাদক ছিনেন "সিলেট কেন্দ্রীয় সাহিত্য সংসদের মুখপাত্র সুরল হক সাহেব, यিনি স্বদেশ সমাজ ও সাহিত্য সেবায় স্বীকৃতি স্বক্রপ পাক সরকারের কাছে টি, কে, উপাধিসহ প্রচूর পর্নিমাণে অর্থ সাহাय্য পের্যেছিলেন চাঁর সংসদের জন্।। তিনি Шাঁর পাঠাগারে आঠারো হাজার পু্ভক সগ্গহ করেমিলেন। 'মার্কস পষ্থী', কমরেড আবদুল হালীম
 অঢিও এ ১৯৩৩ খৃষ্টার্দেই জন্ম লাভ করেছিন। 'সিরাজ', आনুমানিক ১৯৩৩ সালে পৃর্ববজ্গের পুড়রা নামক স্থান হতে প্রকাশিত হোত। এত্ত কবি নজর্পল্, কবি গোলাম মোত্তো ও অধ্যাপক হ্মায়ুন কবীর প্রম্খ কীর্তিমানদের রচনা


 रायिमी। 'জাজাদ’’ ১৯৩৬ সালে মুসলিম পরিচালিত বাং্লার দৈনিক পত্রিকার অनाচম্রাপ এটি ৯১ নং আপার সার্কুনার রোড ঐ কলকাতা হতে প্রকাশিচ্র



প্রকাশনায় এবং মৌলানা মহহ্মদ খায়র্রুন্ণ आনাম খौ নাদভী সাহেবের কর্মাব্যক্ষে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিন। ‘সন্ধানী’ মৌলানা মোহাম্মদ আবু বকর (বি,এ) সাহেবের সম্পাদনায় এটি অবিভক্ত বগ্গের কুষ্টিয়ায় ১৯৩৬ সালে জন্ম নিয়েছিন। 'পাকিত্তান’, এরি ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত। সম্পাদক रিদেন জনাব মৌলানা মোহান্মদ মোদাব্বের সাহেব। ञুল বাগিচা, সুসাহিত্যিক মৌলানা आবদুল ওহাব সিদ্দিকী কর্তৃক এটিও ১৯৩৭ সালে কলকাতা হতে বিকাশ সাভ কব্রেহিন। ‘কৃষক’, ১৯৩৮ সালে সম্পাদক মিঃ আবুল মনসুর আহমাদ সাহেবের্র অক্লায় প্রচেষ্ঠায় এই কৃষকের অভিযান তরু। ‘আञুর’, ১৯৩১ সালে জন্মকাল। গবেষক, অগ্পগপ্য সাহিত্যিক ও বহ ভাষায় অসাধারণ পাত্তিত্যের অধিকারী মৌলানা ডাক্তার মোহাম্মদ শহীদূল্নাহ এন এ, বি-এল, ডি-লিট সম্পাদিত এটিই ঢাকার মুসলিম পরিচালিত প্রথম শিও মাসিক। 'চতুরক্গ', কলকাতা হতে এটিও ১৯৩৯ সালে আশ্মপ্রকাশ করেছ্রিল। সম্পাদক ছিলেন ভারত রাষ্ট্রের সাবেক কেন্দ্রীয় মন্তী পণ্ডিত, কবি ও সুসাহিত্যিক মিঃ হুমায়ুন কবীর। পত্রিকাটির বিশেষ বৈশিষ্ট শিক্ষিত ব্যত্রেকে এর গ্গাহক করা হতো না। ‘মীনার’ জনাব সাহিত্যিক মওনবী ময়নুদ্দিন হোসায়েন সাহেব সম্পাদিত কলকাতার বুকে ঐ ১৯৩৯ সালেই এই মীনারটি নির্মিত হয়। ‘মোসলেম’, ১৯৪১ সালে কলকাতার 8 ৭ নং রিপন ষ্র্রিটে এর জান। সম্পাদক ছিলেন জনাব হাশেম সাহেব ও খ্যাতনামা নেতা এবং দেশ ও জাতির সেবক, বাংলা মায়ের সুসন্তান ও সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক জনাব মৌঃ এ কে ফজলুল হক। 'নওরোজ', পাকিস্তান সরকার কর্ত্তৃক টি কে উপাধিপ্রাপ্ত সাহিত্য সেবায় হাজী হোহাম্মদ হেমোয়েত আলী সাহেবের সম্পাদনায় এটি ১৯৪১ সালে দিনাজপুর হতে প্রকাশিত। ‘আজান’, ১৯৪২ সালে এর জন্ম। মৌঃ এ কে এম নূর মহম্মদ ও সহকারী মৌঃ মোহাঃ আবদুল কাদের সাহেব ছিলেন এর সম্পাদক। 'আল আমান’ এর প্রথম দিকের সম্পাদক মৌলানা আঃ রহিম চৌধুরী ও শেষের দিকের মৌলানা আবদুস সাত্তার। পৃথিম পাশার সিলেট নামক স্থান হতে ১৯৪২ সাতেে প্রকাশিত। ‘মীনার’ এটি বেগম ফাত্তাজয়া সাহেবার প্রচেষ্টায় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত সর্ববপ্রধম মহিলা সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য স়াহিত্য। 'মিল্ধাত’, চৌদ্দ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে जম জন্ম (আনুমানিক ১৯৪৫ খৃট্টাক্দে)। সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত নেতা মৌলানা অাম্র
 অन্যতম বাংলা দৈनिক পত্রিকার্পে. প্রকাশ। সম্পাদক ছিলেন মৌनাमा बाভूप
 সম্পাদনায় ১৯৪৭ সালে প্রথম প্রকাশ। 'জিন্দেগী’ জনাব এস;্মম बजলूम इए সম্পাদিত ১৯৪৭ সালের সাপ্তাহিক পত্রিকা। আবার অনেকে মনে কর্মে बणण iिन ไৈদনিক পত্রিকা।
 ১৯৪৮ সালে ঢাকা হতে বের হতো।
 সাঠিিতিক জনাব মৌঃ মোহাঃ রফিকুল হাসান সাহেব কলকাতা হতে প্রকাশিত।

আজানঃ- এই আজানের ধ্বনি প্রথম ধ্মনিত হয়েছিল ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান इতে। এর পরিচালক ছিলেন খ্যাত্নামা সম্র্রান্ত রাজনীতিবিদ বাগ্ীী ও সাহিত্যিক जनাব মৌ আবুল शাসেম সাহেব যিনি "ইসলাম ও অর্থনৈতিক সমস্যা" Islam and Economic problem, creed \& Islam প্রভৃতি অনেক গচ্থের প্রণেতা।

তবनীগ :- জন্ম ১৯৫১ -এর ২০ সেক্টেম্বরে সম্পাদক মৌঃ ফজলুল হক সাহ্বব।

ওয়াতন :- ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে তাইয়েবুল হক সাহেবের সম্পাদনায় র্ই পত্রিকাটি প্রকাশ হতো। কাজী নজরুন ইসলামের কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতা এতে প্রকাশ পেয়েছিন। জনাব তৈয়েবুলু হক সাহেব ছিলেন স্বাধীনতা বিপ্লবে বিশশষ অংশগ্গহণকার্রী নেতা দেশবন্ধু চিত্তরজ্জন দাসের সজ্গে তাঁদের পরিবারের সৌহার্দ্যতা ছিল। ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রী প্রযুল্ম সেন প্রমুখ জননেতার তিনি অত্যন্ত প্রিয়ছিলেন। সিরাজ-মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান হতে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে কবি মোদাস্বর হোসেন এবং মৌঃ জসিমুদ্দিন ও সোহরাব আলীর প্রচেষ্টায় বের হয়েছিল। ত্রিলেখাঃ- ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে মালদহ হতে প্রকাশিত। সম্পাদক ছিলেন দিলওয়ার হোসেন। ইনসাए : জন্ম ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে। পরিচালক মৌঃ শেখ শামসের আলী এবং সম্পাদক মোঃ মোসলেম আনী।

আওয়াজ :- অনুমানিক ১৯৫৪-৫৫ অব্দে জন্ম। জনাব মাওঃ অববুল হান্নান আবকারী সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সাহিত্যিক আঃ আজিজ-আল-আমানের সম্পাদনায় কলকাতা হতে প্রকাশিত।

रিক্দোন :- জনাব আবুল হোসেন সাহেবের সম্পাদকীয়তে ১৯৫৪ খৃষ্টাক্দে প্রকাশিত। আহান-মহম্মদ হাবিবর রহমানের সম্পাদকীয়ত ১৯৫৫ সালে মালদহ দক্ষিণ বালুচর হতে প্রকাশিত। মশালঃ- জন্মগ্রহণ করেছিন ১৯৫৫ সালে সম্পাদক ছিলেন ২৪ পরগনা জেনার গোবরডাগা নামক স্থানের তব্রুণ সাহিত্যিকদ্দয় জনাব মনিরুজ্জামান ও আখতার্রুল জামাত। মাসিক আজাদঃএর জন্মও ১৯৫৫ সালে কলকাতায়। সম্পাদক ছিলেন সুসাহিত্যিক খোন্দকার নুুুল ইসলাম ও জনাব গোলাম আহমাদ সাহেবান। উন্স্যেঃ- ১৯৫৬ ঢে কাটোয়া হতে প্রকাশ। প্রথম দিকে সম্পাদক ছিন্েন দিলীপকুমার দাস ও নুর্রুল पूা। শেষে মহাশ্মদ হ্রদাই এককভাবে ছিনেন। জাজঃ- মোহশ্মদ মোস্তাফা হোসেনের সম্পাদনায় সাপ্তাহিকরূপে ১৯৫৭তে প্রকাশ হয়েছিল। দিশারীঃ-



ইসলামিক একাডেমীর মুখপাত্রর্পপ ১৯৬০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। আভাবঃ- আসামের শিলচর নামক স্থান হতে ১৯৬০ সালে প্রথম প্রকাশিত रুয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন তব্রুণ সাহিত্যিক এম, ষি, কিবরিয়া সাহেব। ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, পত্রিকাটির সম্পাদক বৌলানা জাবুল হাশশম ও সহ সম্পাদক মৌঃ ফারুক আহমাদ সাহেবানের অক্লাত্ত পরিশ্রমে ঢাকা ইসলামিক একাডেমীর মুখপাত্রর্রপপ ১৯৬১ সালে জন্ম লাভ করেচ্হিল। মিঃ আবদুল মওদুদ সাহ্বে কর্ত্তৃক অনূদিত "The Indian Mussalmans" নাক্ম মিঃ হান্টারের লেখা ইংরেজি গ্রকন্থের বাংলা অনুবাদ পত্রিকাটির বিশেষ আকর্ষণ। আাকাশ, এর আবির্ডাব ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে। প্রধান পৃষ্টপোষক এস এস আবদুল্মাহ। যুগ্ম সম্পাদক এম রওশন হালদার ও কোরবানী সিরাজ ওয়াই। কলকাতা হত্ত প্রকাশিত। তওरিদ, আযু তাহের কর্তৃক সম্পাদিত ও কলকাতা থেকে ১৯৬৩ সালে প্রথম প্রচারিত। জাগর্সণঃ সাহিত্যিক আঃ আজিজ আল আমান সম্পাদিত মুসন্সিম পরিচালিত পত্রিকাতলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৩ शৃষ্ঠাব্দে কলকাতায় জন্ম। সक্ষানः "ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান" এর মুখপাত্ররপপে পচ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ানপিপ্তি হত্তে ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত रয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন ডাক্তার ফজনুর রহমান এবং ডাঃ এম, সগীর হাসান মামূমী। ঢ্থদমতগান্র, সর্বসাধারণের থেদমতে এটি প্রথম আবির্তৃত হয় ১৯৬৪ সানেই। সম্পাদক ছিলেন জনাব কাজী মোহাম্মদ আলি আর আবদুল গণি সাহেব ছিলেন এর তত্ত্ৰাবধায়ক। তद্সণ পত্রঃ ১৯৬৫ খৃষ্টাক্দে। সম্পাদক ছিলেন অষ্যাপক কাজী आবদूল ওদूদ সাহেব। "সংক্्প" নামেও আর একখানি পত্রিকা তিনি ১৯৫৪ খৃষষ্টাব্দে প্রকাশ কর্রেছিলেন। মাসিক নবারুণ, জনাব মিঃ এ এম সফিক জনাব মি হামিদুল হক এবং জনাব হাসিনূর রহমান সাহেবদের প্রচেষ্টায়্র সুপ্রতিষ্ঠিত এই নবারুণের প্রথম উদয়কান ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দ। आমানঃ তব্সচণ সাহিত্যিক মৌলানা আঃ হোসেন মজুমদারের সম্পাদনায় এটিও ১৯৬৬ খৃষ্টাক্সে আসামের হাইলাকান্দি হত্তেক্রকশিত। সাপ্তাহিক জনবার্তা, সাহিত্য সেবক অনাय সোহরাব অলী সাহ্বেরে সুদক্ষ সম্পাদনায় ১৯৬৬ তেই প্রথম থ্রকাশিচ হয়েছিল। দামামাঃ জনাব এস এ মোত্তালিব ও এন এ হান্নান সাহ্ালেফ




 সর্বসাধারণের প্রশংসার দাবি রাখে।

Qशाषा आার অসংখ্য পত্র-পত্রিকা স্বাধীনতার পূর্বেও পরে প্রকাশিত इর্সেহि। যেমন -मর্দণ লЖন থেকে প্রকাশিত। যেটি পাঠরত ভারতীয় ছাত্রদের बता ब্রযোজিত। সংবাদপত্র থেকে জাননা যায় দর্পণ একটি অসাধারণ সাহিত্য সংবাদপপ্র, যার সব কিছ্হ মূল্যবান। পাক হিতৌষীঃ জনাব এ কে এম আজিজুল एক সাহেবের সম্পাদনায় পাবনা হতে প্রকাশিত। আরাষ্ণাতঃ এটি ঢাকা হতে প্রকাশিত এবং মাওলানা মোঃ আঃ রাহমান সাহেব কর্ত্তক সম্পাদিত। उৰ্ণণ নষীবঃ জনাব মীম ওবায়দূল্মাহ সাহেবের সম্পাদনায় এবং হাজী শাহ মোহাম্মদের প্রকাশনায় এটি মালদার বাটনা জামেয়া মাদরাসা হরে বের হয়। অগ্গিশিখা, ২৪ পরগনা জেলার বজাজ অঞ্চল থেকে এর প্রকাশ। সম্পাদক শেখ রওশন আলী। মুর্শিদাবাদ সাহিত্য সংকনन, জনাব ফজলুল হক সাহেবের সম্পাদনায় মুর্শিদাবাদের লালবাগ হতে এটি প্রকাশিত হর়্েছিল। জাগরণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমमময়ে র্টধমভটফ ষটর তর্রমর্ভ-এর মুখপাত্রকপ্র যশোর বনগাঁ হতে প্রকাশিত। সম্পাদক মিঃ মিজানুর রহমান। বাঙাणা একাড্ডেম পত্রিকা, গবেষণা মূলক উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ‘বাংলা একাডেরেী’র মুখপাত্ররূপে ঢাকা, বর্ধমান হাউস इত্তে প্রকাশ হত্তে। দীলর্রবা এটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বনামধন্য কবি গোলাম মোস্তফ। আমাদের দেশ, এটি বাংলা ভাষায় পূর্ব পাকিস্তানের পাবনা হতে, উর্দুতে পপ্চিম পাকিস্তানের লায়ালপুর হতে এবং ইংরেজিতে লগ্ত্ন হতে প্রকাশিত হত্তে। বাংলার সম্পাদক ছ্নিলেন মিঃ এম এ হামিদ-টি কে এম এস সি। आজিজুন নাহার, বিখ্যাত সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন সাহেব পরিচালিত এUি এক অনবদ্য সৃষ্টি। মোজাহেদ, স্বাধীনতা পৃর্ব যুগে মৌলানা আবদুল লতিফ সাহেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের মুখপাত্র। মোসলেম পতাকা, এর্ধ ধারক ও বাহক ছিলেন পুঁথি লেখায় ও সংগ্রহহ অদ্বিতীয় পগ্তিত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব। ফরিয়াদ, জনাব চৌধুরী আবদুর রহিম সাহেবের .সম্পাদনায় কলকাতা হত্ প্রকাশিত। আান হাকিম, এটি ঢাকা হতে বের হতো। সম্পাদক ছিন্েন প্রখ্যাত হেকিমী চিকিৎসক হাফেজ আজিজুল ইসলাম সাহেব। জমজম, সম্ববত বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেমের দিকে কলকাতায় জন্ম। প্রকাশক ছিলেন নূর লাইব্রেরী স্বতৃাধিকারী মোহাঃ মঈনুদ্দিন হোসায়েন সাহেব। সম্পাদক ছ্রিলেন সুসাংবাদিক মৌঃ শামসুর রহমান সাহেব। হেদায়াত, কলারোয়া थুলনা হত্ত প্রকাশ হতো। এর প্রচার কর্মী ছিলেন মৌলানা মোয়েজুদ্দিন হামিদী সাহেব। মাহেনও কবি আবদুল কাদের সাহেবের সুসম্পাদনায় ঢাকা হতে ब্রকাশিত। এটি খুবই উচ্চস্তরের পত্রিকা হিসেবে প্রশংসনীয়। সমকাল, সুখ্যাত সািিত্যিক সেকেন্দার আবু জাফর সাহেবের সম্পাদনায় নাম করা কাগজ। जख্যM, घनाय অए्र হোসেন সম্পাদিত ঢাকা হতে প্রকাশ্তিত নামী দৈনিক।


প্রকাশিত হর়্েছিল। বৈভব, জনাব আবদুল মালিক সাহেবের সম্পাদনায় এর প্রাথমিক উদয় ঢাকায় খৈকরা গ্রামে। আন্তানা, জনৈক মুসলমান সম্পাদকের পরিচালনায় আজমীর থেকে প্রকাশ হতো। পৃথিবী, এটি ঢাকা হত্তে প্রকাশ হতো। সম্পাদক ছিলেন জনাব মোহাম্মদ নৃর উদ্দিন আহমাদ সাহেব। দরদী, স্বাধীনতার পৃর্ব যুগে জনাব সৈয়দ জাহিদুল হক সাহেবের সম্পাদমায় ঢাকা হতে বের হজো। সংহতি, এটি বর্ধমান হতে প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী মৌলানা নজীরউদ্দিন আহ্মাদ সাহেবের পরিচালনায় বের হতো। ইনি 'বর্ষমান বাণী' নামক একখানি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। শিক্ষক সুহ্দ পৃর্ব পাকিস্থানের প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মুখপাত্রক্পপে ময়মনসিংহ হতে প্রকাশিত रত্তা। সম্পাদক ছিলেন হাজী শেখ আলফূদ্দিন সাহেব। প্রচেষ্ঠা, তর্পণ সম্পাদক সমাজ ও সাহিত্য সেবায় উদ্যোগী জনাব আইউব আनী খানের প্রयত্মে প্রকাশিত দামি পত্রিকা। প্রথমে এর নাম ছিল ‘প্রাস্তিক’ পরে নাম বদল করে রাখা इয় প্রচেষ্ট।। আनো কর্র, আনুয়ানিক বিংশ শতাক্দীর তৃত্তীয় দশকের প্রথম দিকে ঢাকা হতত মৌলানা এস এম আলী সাহেবের সম্পাদনায় প্রকাশ হতো। আলোক, বর্ধমান হতে বের হয়েছিন। এর সল্পাদক ছিলেন মৌলানা আবদুল হায়াত সাহেব। ইনি ইংরেজি Neda-i-Islam নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি সরকারের অধীনে চাকরি করতেন পরে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য চাকরিতে ইত্তফা দিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। কংগ্রেসের এলাহাবাদ অফিসের একটা বিভাগের তিনি ভারপ্রাল্ত কর্মী ছিলেন। ঐ সময়ে পণ্তিত জওহর লাল নেহেরুর সাথে তাঁর হ্দদ্যতা গড়ে ওঠে। উর্দু-ইংরেজির ওপর তাঁর অগাধ পাগ্তিত্য ছিল। ১৯৬৬ সানে তাঁর স্বরচচচত গ্থ্থ "Mussalmans of Bengal" ইংরেজি শিক্ষিত সমাজে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

এমনিভাবে আরও বহু পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা স্বাধীনতার প্রাপ্তির পৃর্বে প্রকাশ্ করে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিতে মুসলমান মনীষীগণ যেমন অাত্যপ্রকাশ করেছিলেন আর স্বাধীনতা বিপ্লবে রক্তাক্ত পরিস্থিতি আর শাসকের আগ্নেয় অক্র ৩ অত্যাচারের মাঝখানেও এগিত়্ে এসেছিলেন পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক এ মুসলিম লেখক-লেখিকার দল। আর স্বাধীনতার পরেও ভারতের প্রাম প্িিি ভাষায় পত্রিকা ও পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশে মুসলিম সমাজ কোনো সমত্রৌंক পিযির্রে নেই। তবে বর্ত্মানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা ‘প্মাসण্টির্র শাঁখের’ মত।
 নিজেরাই জানে না নিজ্জেদের ইতিহাসের ঐতিহ্যপূর্ণ ভীবনধারা, याबा ৮র্य অহ্হাमি
 সংবাদ রাখখ না তারাই তার্দর কলমে জাচ্কে নেছुष দেও্যার না.ম

শাষনবাमीব সঙ সেজে সহজ-সরল জनসাধারণকে বিল্রান্ত করতে উঠঠেশড়ে
 ब্রাजनीতি आলাদা, ধর্ম এক বযু आর आభুনিক উন্নতির অন্যবস্থू। এটা একটা
 ד্তরে নেতা বা আদর্শবান পূর্ণাশ পৃর্ণ নাগরিক হয়ে আ|্মপ্রকাশ করা সম্ভব। जাই প্রঢ্যেকের মনে রাখা দরকার বহুল প্রচলিত প্লাসট্কের্র শাখ শাঁখ নয় বরং শঅ্্খ বा শাখ খ゙ँঢि জিনিস।

আমাদের দেণের কলমধারী ও অন্ত্রায়ী বলে যাঁরা আমাদের কাছে স্বাধীনতা आন্দোলনেন নেতা ও পিতা-মাতা হয়ে আছেন তাঁদর মধ্বে কয়েকজনের নাম করা यাচ্ছে মাত্র। মহাত্মা গান্ধী জन्ম ১৮৬৯, মৃত্য ১৯৪৮ খৃঃ। পध্তিত মতিলাन नেহর্প জন্ম ১৮৬১, মৃত্যু ১৯৩১। পজ্তি জওহহ লাল নেহর্প জন্ম ১৮৮৯, মৃত্যু ১৯৬৪। आবুল কালাম আজাদ ১৮৮৮-১৯৫৮। দেশবক্ধ চিত্তরজন দাস ১৮৭০-১৯২৫। সর্দার বল্মভ ভাই প্যাটেল ১৮৭৫-১৯৫০। স্যার সুর্রেদ্র্রনাथ মুথ্োপাধ্যায় ১৮-৪৮-১৯২৫। মহাম্মদ আনসারী ১৮৮০-১৯৬৩ রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৮৮৫৫-১৯৬৩। রাজা গোপালাচারী ১৮৭৯-১৯৭২। नালালাজ পৎ রায় ১৮৬৫-১৯২৮।। সররোজিনী नাইডू ১৮৭৯-১৯৪৯। রাধা কৃষ্木ান ১৮৮৮-১৯৭৭৫। সৈয়দ आयীর आनी ১৮৪৯-১৯২৯ প্রমুখ। বিচছ্ষণ পাঠকদের উপরে জন্ম-মৃত্যুর সানখুলো नफ করনেই প্রমাণ পেতে বাকি থাকবে না বে সকনেই প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলन যা বহ্ পৃর্ব হতে যুগ যুগ ধরে চলতে চলতে ১৮৫৭ সালে চরমতম ্্রপ গহণ করে বেটাকে চক্রান্তকারীরা সিপাহী বিद্রোহ বনে অভিহিত করেছে। সেই সময় ভারতের জাতির বা স্বাধীনতা आন্দোলনের জন্মদাতাদের পৃথিবীত জন্ন इয়নি অথচ কোটি কোটি মানুষকে ্রান্তির সমুদ্র হাবডডুবু খাওয়ানো হয়েছে ইতিহামের পাতায় ।

এবার জার কিছू কনমনবীস বা বুদ্ধিজীবীদের নাম লিথছ্-ি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম ১৮৬১, মৃহ্য ১৯৪১। ইপ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০-১৮৯১। উমেশচচ্দ্র বন্দ্যেপাध্যায় ১৮88-১৯০৬। রহ্গनাল ১৮২৭-১৮৮৭। नবীनচন্দ্র সেন ১৮৪৭-১৯০১। যোগীন্দ্রনাথ বসু ১৮৫৫-১৯২৭।
 ১২১৮ সালের ২৫ ফাগ্গু খৃষ্টাদ হিসেবে উনিশ শতকেই তাঁর জন্ম। তাঁর সবচেয় বড় পরিচ্য় তিনি বাংলার প্রাটীন কবি, বিশশষত দীনবন্গু ও বক্ষিমের তক্ পथथদর্শক। বাড়ি কাচড়াপাড়া। কেউ কেউ বলেন প্রধঢে লেখপাড়ায়

 भूप्याज लেर्ननि।
 ছিলেন না......১৫ বছর বয়সে তার বিবাহ হয়। পট্রী দর্গামণি দেবীর সত্গে তিনি আজীবন সংসার করেননি.......১২৩৭ বঙ্রে সাধ্গাহিক ‘সংবাদ প্রভাকর’ বের করেন। ১২৪৬ হইতে দৈনিকক্রপে বের হয়। সংবাদ প্রভক্র ঘাড়াও 'সংবাদ



 এथन আর খাঁটি বাঙালির কবি জন্মে না জनिবার ভ্যা নাই-জনিয়া কাজ নেই।"
 বিশেষ শিষ্য ছিন বেমন রপ্নান, ছ্রারকানাথ অধিকারী। উপরোক্ত চারজন শিষ্যের মধ্যে বক্কিম ভারত সম্মানের উচ্চত্ম শৃৰ্গ টপবিষ্ট आর সাহিত্য স্যাট উপাধিপ্রাঠ্ত जবং তিনি নাকি ভারতের স্বাধীনজ আন্দোनনের বীজরোপক। তাই




 आছে।
«কেবারে মারা যায় যত চাপ দেড়ে।
ছাস यঁँস করে যত প্যাজ গোর নেড়ে।।
বিশেষতঃ পাকা দাড়ি পেট মোটা ভুড়়।
রোদ্র গিয়া পেটট ঢোকে নেড়া মাথা यুঁঢেড।
ञ্যাদু বাড়ী খেনু ব্যাল, গ্যাটটতে মাখিনু ত্যাল
নাতি তदू निদ नाईि হয়।

ক্যাঁা ক্যালা কোুর ছালन।।
आসমানে পানি নাই প্শঁজিতে কি ন্যোখে ভাই
বরাभ্পেন প্রুহক সিয়া ।........
มूসनমান বিদ্বেষের উদাহরণ মুসলমানদের জন্য আর প্রয়োজন নেই
 มুসनমানরা মখন সারা ভারতত মরা ও মারার ভূমিকায় উনাত যখন সারা ভারতে সৈন্যদের মধ্যেও বিদ্রোহহের দাবানল হহ করে জৃলছে তখন তিनি লিशলেন, 'কয়েকদল অরার্যিক অবাধ্য অকৃতচ্ঞ হিতাহিত বিবেচনাবিহীন এতफ্मশীয় সেনা
-02
 গ্ञा মাভ্রেऐ দू夕খিত" ইত্যাদি।

তিনি आরও লিখেছেন, 'যবনাধিকারে আমরা সর্বদাই স্বাীীনতাপ্রাষ্ু হই নাই. সর্বদাই অত্যাচার ঘটানো হইত। ...৬ক্ষণে ইংরাজাধিকারে সেই মনস্ঠাপ এরক কালেই নিবারিত হইয়াছে। আমরা অनায়াসেই ‘চার্চ’ নামক খৃষ্টীয় जজনা มদ্দিরের সশ্যুথেই গভীর স্বরে ঢক, ঢোন, কাড়া, তাসা, নহবৎ, সানাই, তুরী, ডেরী, বাদ্য করিত্ছে, ছ্যাডাং শ<্র বনিদান করিত্ছি, নৃত্য করিত্তছি, গান করিতেছি, প্রজা পালক রাজা তাহাত বিরক্ত মাত্র না ইইয়া উৎসাহ প্রদান করিত্ছেন। মুসলমান জাত্ যখন যুদ্ধরত এবং হিন্দূদের দরজায় দরজায় যুদ্ধের করুণ আমत्ত্রণ জানাচ্ছেন তখন ঐ লেখক, কবি ও কয়়েকটি পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক হিন্দ̆ জাতির উদ্দেশে निখলেন,"জগদীশ্বর आপন ইচ্ছায় বিদ্রোহী দিগে শাসন কর্নু। याহারা বিদ্রোহী হন নাई ঢाহাদিগের মপল কর্ণন, কোন কালে ভ্যেন তাহাদের রাজडক্তির ব্যক্কিক্রু না হয়। দে ভাই। অামাদের শহীররে বল নাই, মনে সাহস নাই, যুদ্ধ করিতে জানি না। অতএব প্রার্থনাই আমাদের দুর্গ, उক্তি আমাদের অन्त्र এবং নাম জপ आयাদিগের বল এত দ্বারাই आমরা রাজ সাহাय্য
 হাজারে মানুষ জাय দির জন্য মরছেন ও মারছেন মে মালের বিশ তারিথে ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকায় সস্পাদকীয়তত লিখলেন অকটি মনমাতানো কবিত, "চিরকান হয় যেন বৃিিশদের জয়, বৃট্শিরে রাজলদ্জী, স্থির যেন রয়।" জারও লেখা হয়েছেছ "উত্তর পপ্মিম প্রদেশের যে সকন স্থানে বিদ্রোহানল প্রজূলিত হইয়াছছ তাবত স্থানেই যবনেরা অম্ত্র ধারণ পৃর্বক নিরাশ্রয় সাহেব বিবি, বালक বালিকা এবং প্রজাদিতগর প্রতি रुদয় বিদীর্প কর निষ্ঠুরাচরণ করিয়াছছ..... यবনদিগের অত্তঃকরণণ कী কারণে গর্তম্নে্টের প্রতি বিক্রপ ভাবের आবির্ভাব इইয়াছে তাহা আমরা কিছ্ছই নিক্রপণ করিতে পারিলাম না।" (দ্রঃ সংবাদ প্রডাকর ২৯-৬-১৮৫৭)। মুসলমানদদর ওপর মখন যথেষ্টভাবে ইংরেজ भुलि করে পাইকার্রিতাবে হত্যা করতে লাগन তখन সমবেদনা বা वমৗনতার বদলে লেথা হয়েছিন "বনা প্তিকার নিমিত্ত শিকারিগণ পরমানন্দে দলবদ্গ হইয়া গমন করে শেতাজ সৈन্যগণ সেই র্রপ পুলকিতচিত্তে সিপাহি শিকারে গমন করিতেছে, নরাধম অকৃষ্ঞদের অর রক্ষা নেই। (দ্রঃ ২২-৬-১৮৫৭, সংবাদ






অধর্ম্র অক্রারে হইয়াছে কানা।।
ভাল দোষে ভাল তুমি ঘটালে প্রমাদ।
আগেত্রে দেখেছ ঘুঘু শেষে দেখ ফাঁদ।।
এমনিভাবে ঝॉসীর রাণীর রক্তাক্ত মৃত্যুর উপর যে কৌতুকময় কলক্ক সীমাহীনভাবে आরোপ করা হয়েছে তা কোন শিক্ষিত মানুষ ক্ষমা করতে পারে ना। यथा-
"অ্যাদে কি তনি বাণী, ঝাঁসীর রাণী
ঠোঁ কাটা কাকী।
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে সাজিয়াছে নাকি।
নানা তার ঘরের ঢেকি।
হয়ে শেশে নানার নানী মরে রাণী
দেখে বুক ফাট
কোম্পানীর মূলকে কি বাবুগিরি খাটে!"
আগেই বলা হয়েছে মুসলমানদের সঙ্গে কতক হিন্দুও তাদের সন্গে যোগ দিয়েছিলেন তাই সেই সময় প্রচারিত হন "নানা পাপে নানা দততার লবে। এ বলে কি হিন্দু মাত্রে দোষী হয়ে রবে? বিশেষ বাছালী ভেত্তা আমরা সবাই কোন কালে কোনরূপ দোষমাত্র নাই। জয় হোক বৃটিতের, বৃট্টিশের জয়, রাজ অনুগত যারা তাদের কি ভয়!"

১৮৫৭ সালে ঐ ঐতিহাসিক যুগসক্ধিকণে সংবাদ প্রভাকরে রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি জানানো হন "এই ভারত কিসে রক্ষা হবে ভেবনা মা সে ভাবনা। সেই "তাতীয়াতোপীর" মাথা কেটে আমরা ষরে দেব "নানা"।। এইবার শেষ করছি সাংঘাতিক সংবাদ দিয়ে- স্বাধীনতা বিপ্পবী বন্দিদের যখন ফাঁসি হতে লাগল তখন "সংবাদ প্রভাকর" ইংরেজ সরকারকে সন্তুষ্ট হয়ে সাবাস দান করতেও এতটুকু লজ্জাবোধ করেননি (দ্রঃ ২২-৬-১৮৫৭ ঘোষ, পৃঃ ২৪৩ সংবাদ প্রভাকর)।

উপরের এত কাঙ পড়ার পর ঈশ্বর চন্দ্র সম্ষক্ধে সাহিত্য সম্রাট বক্কিমের একটি বিখ্ধ মব্তব্য।

 বাসিতেন, মেকির বড় শক্র; (২) অনেক সময়েই (কবির) ইয়ারকি বিত্দ্র........পরের প্রতি বিদ্ঘেষ শূন্য এবং.................. । (৩) অতটা প্রত্তিতা ইয়ারকিতেই ফুরাইল।" (দ্রঃ জাধুনিক বাংলা কাব্যে হিম্দু-মুসলমানের সম্পর্ক, মোহাশ্মদ মনির্রুজ্জামান, পৃঃ ২৩০)।

সুধী সমাজই বিচার করবে গুপ্ত কতইুকু বিদ্বেষ শূন্য? আর বস্কিম বাবু কত্ুকু সত্যবাদী?




 यक्किম একজन सমি, তিनि একজন সাহिण्य স্যাট, তিनि একজন ভারতের স্বাধীনতার প্রथম ল্রেণীর জন্মাতা বলে ষ্যাতি লাভ করেছেন তাইতো তাঁর লেখা ‘বন্দেমাতরম’ আওয়াজ ভারত্রে আকাশে-বাতাসে হুহ্কার ছাড়ে।

কিন্তু ঋयি বক্কিম ইংরেজি শিক্ষায় এবং তাদের অন্ধ অনুকরণে উন্নতি করে একেবারে ভগবান ইশ্বর ঠাকুর দেবতা সব কিছू অস্ষীকার করে নাত্তিক হয়ে
 রামকৃষ্ণ ও বক্কিম্মে কথোপকথনে বিবরণ দ্রঃ)। অবশ্য পরে তিনি অস্তিক হয়ে

 মত নবীन চচ্দ্র সেন, চন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতি রকक্ষণীী হিন্দूর 'নব জীবন’ পত্রিকায় নিজ্রেকে যুক্ত করেন। বক্কিম ন্বীকর না করলেও আসনে তিনিও রামমোহনের অনুসরवকারী ছিলেন। কিত্ু কাউকে নিজ্জের ওক্স বনে মেনে নেওয়ার মত উদারতা তাঁর ছিল না। বিদ্যাসাগরের বিক্রুদ্ধে यুদ্ধ করততও যেমন তাঁর বাধেনি, ত্মেনিভাবে রামমোহনের সত্থ তাঁর ঠাঙা লড়াই হয়েছিন। বক্কিম বুরোছিনেন তাঁর নাস্তিকতার পড়তা ভাল নয়। কারণ রামমোহন আস্তিক হয়ে ইংরেজ দরদি ₹ওয়া দেণের লোকের কাছে ততটা খারাপ লাগতো না যতটা থারাপ লাগত্তে
 রামমোহন মরেও অমর থাকবেন নতুন ধর্ম মত ব্রক্ ষর্মির স্রষ্যা হিলেবে। অথচ
 ঠাক্র দেবতাদের পরিত্যাগ করত্ত থুব দ্বিধাবোধ করহিলেন। ঠিক সেই মুহ্রের্তে

 বাচা ছাড়া কিছू নয়। (বিপিনচন্দ্র পালের "নব যুপের বাংলা" ১৩৬৪,. পৃঃ गヤ०)।

जनেবে বনেন বক্কিম আসলে অত্যत্ত সूবিধাবাদী आম্ম প্রচার্কক





ন্োকরাও চিষ্তায় পড়ে গেলেন কী করা যায়। অত্যত্ত দুঃখের কथा ব্রা⿰্丨 ধর্মে ‘ছোট নোক’ ‘ভদ্র লোকের’ ব্যবধান দূর করে যে মিলনের পথ রচিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর আবার ছোট লোককে ছোট লোক করে বাক্পিরে ভ্র্রসোকেব্র পাক্কা সার্টিফিকেট ধর্ম হতেই বিতরণ করলেন（দ্রঃ সৌরেন্দ্র মোহনের বাশালীর র্রাষ্র চিন্তা পৃঃ ১০৮－）রবীন্দ্রনাথ যে বিদ্যাসাগরের প্রশংসা করে বলেছিলেন，＂চাঁাহার প্রধান कীর্তি বঙ্গভাষা＂তিনি আরও বলেন＂বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার্র ब্র৫ম যথার্থ শিল্পী ছিলেন，তৎপূর্বে বাংলা ভাষার প্রথম সূচনা হইয়াছিল্ল কিষ্ঠু তিনিই সর্ব প্রথমে বাংলা গদ্যে কলা নৈপুণ্যের অবতারণা করেন．．．．．গ্রাম্য পাধ্তিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা উভয়ের হত্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে ভ্র্র সমাজের সবার উপযোগী আর্य ডাষার্রপে গঠিত করিয়া গিয়েছেন।＂

বক্কিমও তাই সুরে সুর মিলিয়ে বলেছিনেন，＂বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ．．．．．বাংলা গদ্য লিখিতে পারে নাই আর পর্রে পারে নাই।（দ্রঃ यাংলা সাহিত্যে প্যারী চাঁদ মিত্রের স্থান－বক্कিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়）যে হাতে বক্কিম निখলেন＂আগে ও পরে পারেন নাই’ সেই হাতেই সুস্থ মস্তিষ্কে লিখলেন， ＇বিদ্যাসাগর কঠিন সব সংস্ক্রত শব্প প্রয়োগ করে বাংনা ভাষার ধাপটা খারাপ করে গেছেন।＂বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত বই ‘সীতার বনবাস’－এর জন্য তিনি＂কান্নার জোলাপ বাতীত＂কিছুই নয় বনেছেন।

বিদ্যাসাগর্রে মত লোককেও তিনি মূর্খ বলত্ত লজ্জাবোষ করেননি।（দ্রঃ বক্কিম＇চন্দ্র বিষ়ৃকৃ। বক্কিম রচনাবলী সাহিত্য সংসদ। প্রथম খণ্ড পৃঃ ২৭৯） বক্কিমের সাধারণ ভদ্রতা কতটুকু ছিল বিচারের জ্ন্য আর একটি লেথা দেওয়া
 তিনি আবার একখানি বিধবার বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহ দেয় সে যদি পণ্তিত হবে তবে মূর্খ কে？＂（দ্রঃ অধ্যাপক বদব্পুদ্দিনের ঈপ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শত্কের বাঙালী সমাজ দ্রষ্টব্য）।

মুসनমান জাতির ফ্মতি করেও হিন্দू জাতিকে উন্নতি করতত হবে অই কथाঢ কারো মগজে थাকলেও অন্তত কাগজে প্রকাশ করতে ন্যূনতম সভ্যতাত্ে বা凶া







 ২৩৯，২ キণ্ড）।
 मिয্মে চেপে চেপে তিনে তিনে শোষণ করতো। ভারতীয় শাঁড়াশি ছিল আমাদের্গ লেণের্র জধিকাং্ দালাল জমিদার। কিন্ঠু সেই জমিদারের তথা ইংরেজদের পর্রম पिय্য ঋयী মহাশয় निখলেন, সকল জমিদার অত্যাচারী নহেন, দিন দিন অত্যাচার্री অমিদারের সংখ্যা কমিত্তে। কলিকাতার সুশিক্ষিত ভূস্বামীদিগের কোন অज্যাচার নাই, याহা আছছ তা তাহাদদর অজ্ঞাত্ত অবং অভ্মিত বিব্পদ্ধে নায়েব গোমত্তা দ্রারা হয়
"আমরা জমিদার্রের দ্বেষ নহি। কোন জমিদার দারা কথনও আমাদের অनि̇ হয় नাই বরং অनেক জমিদারকে আমরা প্রশংসাভাজন বিবেচক মনে করি।" (দ্রঃ বক্কিম রচনাবनी, ২ ve পৃঃ ২৯২) জমিদার মহারাজাদের ভূমিকা প্রধম आयাদী आল্দোননের আলোচনায় এক এবং সিরাজউর্দৌলাকে অপসারণের বিষয়ে বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে। কিন্হু বক্কিম নিজেই একজন কলিকাতার সুশিকিতি ভূস্বাম" বা জমিদার ছিলেন (দ্রঃ অধ্যাপক বদপ্পপ্দিন উমরের নেখা)।

সারা ভারতের প্রকৃত গরিব দরদিরা এমনকি জমিদার বণণশ্র সৎ সন্তানররাও প্রকৃত শিক্ষিত হওয়ার পর অমিদারি প্রথার বির্রোধী হয়েছেন তার অনেক নজির আছে।

কিন্ूু শিক্ষিত বক্কিম বনলেন, "נাহারা জমিদারদিগকে কেবল মিথ্যা নিন্দা করেন আমরা তাঁহাদের বিরোধী। জমিদারূদের দ্বারা অনেক সৎকার্ব হইত্ছে। (বक्কিম রচনাবनी পৃঃ ২৯৭)। জমিদারদের হাতে যতক্ষণ শক্তি থাকত ততক্ষণ খাজনা আদায্যের নাম্ তাদের বিলাসিতা ও ভোগবিলাসের খরচাও आদায় করা হতো। ঝ জমিদারি ইংর্রেজ সরকার চিরস্থায়ীতাবে জমিদারদের দেওয়ার ব্যবস্থা
 শোষিত વ্রেণী বা প্রজাশ্রেণী সরকারের বিরুদ্ধে মৃদুমন্দ তঞ্জন আর্ন করতেই
 বश সমাজে ঘোর্তর বিশৃய্খলা উপস্ছিত হইবার সষাবনা। জামরা সামাজিক বিপ্পবের অনুম্মোদক নহি।"

বিশেষ বে ব্যবস্ছা ইংরেজরা সত্য প্রতিজ্ঞ কর্নিয়া চিরন্গায়ী করিয়াছেন ঢাহার ষ্পৃস কর্রিয়া চাঁহারা এই ভারত মণনে মিথ্যা বাদী বলিয়া পরিচিত एঢ্রেন, প্রজাবর্গ্র চিন্রকালের অবিশ্বাস ভাজন হয়েন এমত ককপরামর্শ আমরা
 भরাম্র দিব।" (দ্রঃ ঐ পৃঃ ৩১০)। ইংর্রজদের ইপ্দিতে জমিদার্রদের প্রজা
 "बतেক बयिमात्रেন প্রজারাও ডাল নरহ। পীড়ন ना করিলে খাজনা দেয় না।
 राप" (



 ঐতিহিসিক অপরাধ, অবশ্য यमि প্রমাণের অডাব না হয়া।




उখन ₹? করিয়া সুनाষা কন্রিয়া থাকে তবে তাহাত্ আমাদ্র অনিষ্ট की? ভেখানে কাহার্রো





 অनেক বয়যসায়ী লোপ इইয়াচ্।।"
"উত্তর। ঢাহার তাতত বুনা ব্যবসা লোপ পাইয়াছে বটে, সে অন্যকিছू কর্প্ক নां কেন? जना ব্যবসায়ের পধ রহহিত इয় নাই। তাঁত दूনিয়া আর খাইতে পারে

(

 এক亠ু চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন।
 শোষণের ফলে টাকার্রতি মাত্র ৩৭ সের চাল পাওয়া ষেত। ১৮২১ সালে জাল্রী শোষণে টাকাক্য ৩০ সের হয়। ১৮৩৫ সালে টাকায় ২৪ সের চাল। ১৮৭৭ সালে




 কোটি গজ। ১৮৭৫ সালে आना হয় একষणी बোtি গছ। ১৯২৫ থৃঃ একেবার্র বিলেতি কাপড়ের পাহাড় এসে পরিমাণ হয় এক অর্বুদ एাপান্ন কোটি গঅ।

মইযান ভান্রতকে শোষণ করে কो পরিমাণ বিলেতে নিয়ে শ্যে তার
 ৬ কোtি ৭৫ नক্ষ মণ চাল ডারত হতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ৩ ককাটি ৫০



উপরোত্ত হিসাব ছাড়াও ভারতের বাইরে ১৯১b হতে ১৯১৯ খৃষ্টার্দের মাৰে আরও ৫৬ কোটি ৫০ লহ্ষ মণ চান পাচার হফ্েে：যায়।（বর্ণনাকারী ী্রী দয়াশ？ককর দোবে，＂মজলুম কিষাণ＂পৃঃ ৮২）

এঋনো জানার পর এইবার মহামতি ঋষি বক্কিমের উপরের ওকানত্چিলো এবং নিচের উদ্ধৃত্কেলো পড়লেই অনুসন্ধিসসুরা ঢাঁদের কর্তব্য ঠিক করবেন।
 বিনিময়ে आমদের কিছ্হ সামী্রী ইংল্যাত্ট পাঠাত হবে নইলে আমরা বד্র্র পাব না। আমরা কি পাঠাই？অধিকা！শের বিনিময়্যে আমরা কৃষিজাত দ্রব্য যथা চান， রেশম，कार्भाস，भাট，नীল ইত্যাদি। বলা বাহল্য，যে পরিমাণের বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে সেই পরিমাণ এই সকল কৃষিজাচ ．্রব্যাদির আধিক্য আবশ্যক হইহে।
 বাড়డ্তছে সুতরাং বিদেশে পাঠানোর জনা বছর বছর অধিক কৃষিজাত সাম্ীীর আবশ্যক হইতেছে। অতএব এদেশ্ প্রতি বছর চাय বাড়তেছে। চাষ বৃদ্ধির ফন কী？দেশেরে ধন বৃক্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি।＂
（দ্রঃ বক্কিম রচনাবলী ২য় キঞ，পৃঃ ১১৩）
অতএব বক্কিম্মের মুসলমান বিদ্দেষ আসলে ইংরেজদের পদ সেবার নামান্তর। ইংরেজ চেল্যেছিলো কৃষক বা প্রজাদের লোষণ আর মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি। তাই তাদের স্বার্থ্ৰ করতত হয়েছিল কনকাতায় বিদ্যালয়， মহাবিদ্যালয় 心 বিশ্ববিদ্যানয়। আর তারই ভেতর থ্থেক বাছাই করা ডি্્ীী পাওয়া দালান নির্ধারণ। বক্কিম উচ্চ শ্রেণীর ইংর্রে প্রেমিক ও ভারতের ক্মত্কারক रিলেবে শীর্য স্থানীয়্র＜পে উল্ঘেথব্যোগ্য কি না তা বিচার করিতে কাঠিন্য নেই।

তাই অধ্যাপক বদরুদ্দিন উমর লিvvছেন，＂বক্কিমচ্দ্র বে শ্বু চিরস্থয়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট ভূমি ব্যবস্থা এবং তার সন্গ সংণ্মিষ্ট সকন প্রকার সার্থ ও সংক্কার্রে द्रथাক ছিলেন তাই নয়，তিনি ছিলেন তৎকাनीন বুদ্ধিজীবী মহলে প্রত্ত্রিয়ার সর্ব அ氏ান প্তিনিধি．．．．．．। এই কারণেই বক্কিমচন্দ্রের সাহিত্ প্রচেষ্ঠা একদিকে যেমন मियूपুক্ ছিল কৃষক স্বার্থর বিরুদ্ধে，অন্যদিকে তেমনি তা সমান নিষ্ঠার সাথে



সাধারণ হিন্দুদের নিকট তিনি ঋষি টপহার পপন্নে আসলে ওটা ইংরেজদেরই দেওয়া পরোক্ষ উপাধি। তিনি आসনে ইংরেজ্ছ শাসককেই দেবতা
 বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম একख্ম ইইবে সেই 户িম মনুষ্য দেবতা হইবে।
(বাঙানীর রাষ্ট্রচিন্তা, সৌরেন্দ্র, পৃঃ ১০২)
ইতিহাসে যেটাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলা ইয়েছে সেই বিপ্মবে যার্না যোগ না দিয়ে বিরোধিতা করেছে তারা যদি নেতা इয় যারা নীলকরদের অש্যাচারকে সমর্থন করেছে তারা यদি নেতা হয় তাহলে দেশের শক্র কারা তা বলা ষুবই কঠिन।

সৌরেন্দ্র গগ্গোপাধ্যায় তাই ঋষি মহাশয়ের জন্য नিখেছেন, "বাংলার্র সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের মতো তিনিও সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন করেননি। আবার দীনবন্ধু মিত্রের একান্ত বাঙ্ধব বক্কিমচন্দ্র নীলকরদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেও সে বিষয়ে নীরব থাকেন।"
(বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, পৃঃ ১১8)
অত্যন্ত গুর্তত্বপূর্ণ কথা ‘উপরোক্ত সমকালীন বুদ্ধিজীবী’ বলতে কাদের বলা হয়েছে? যে কথা আগেই জানানো হয়েছে সারা ভারতের বিপ্ৰবের অবস্থা বা প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনে নানা স্থানের জঙ্পি ভূমিকার আষ্মত্যাগের কথা, কিন্তু কলকাতা নীরব ছিল কেন? তার একমাত্র কারণ আঙুতোষ, বিদ্যাসাগর প্রমুখ বিরাট প্রতিভাধারী ব্যক্তিরা শোষক সরকারের ডিগ্রিপ্রাপ্ত শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সরকার চাকরি দিয়ে, উপাধি দিয়ে, বশে রেখেছিলেন। বক্কিমচন্দ্রের 'বগ দর্শন’ পত্রিকা একটি ছেলে ধরার ফাঁদ ছিন বলা যেতে পারে।’ ‘বক্কিমচন্দ্রের বগ্গদর্শনকে ঘিরে যেসব জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ ঘটে ঢাঁদের মধ্যে ছিলেন দীনব্দ্র মিত্র, রামগতি ন্যায়রত্ম, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদাস সেন, ভৃদের মখখাপাধ্যায়, লাनবিহারী দে, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজ্রেন্রেনাৎ ঠাকুর, প্রমুখ চিন্তানায়ক।"

তাই ‘বঙ্গ দর্শনের’ জন্য রবীন্দ্রনাথ বনেছেন, "বস্কিমের ‘‘ন্গ দর্শন’ অািিস্র














 প্রত্যকমूलক নহ"। (দ্রঃ ঐ) অই প্রলাপ্র उপর্র প্রলেপ চড়িয়ে বলতে দ্বিধা কর্রলেন ना "बই সকল মত এখन জামি পরিত্যাগ করিয়াছি"।



 প্রণাनीতে উহার্木 কার্य পর্রিচালিত হইত্রে জাজ পর্যত্ত উহা সাখান্রণে যোগদানের
 ब্রजीয়মান इয়।" (ढ्र: ঐ)

এ বকিমই आবার ঠोকুন্র দেবতার্ কथা উল্টিয়ে দিয়ে সমাজকেই দেবতা বনেছেন, বেমন "সমাজকে ভক্তি করিবে। ইशা মরণণ র্রাখিবে বে, মনুষ্যের যত
 ভর্রণ-পোষণ ও র্কাব্র্ত। সমাজই র্রাজা, সমাबই শিককক। ভক্তিভাবে সমাজের

 यूगলমাन জनগণ ৫ रর্রিজन।

সাযযযাদদর গতি बোন দিকে বইবে সঠিক বুকत্ত না পেরে তিনি ১৮৭৩ খৃঃ इত্রে ৭৫ পর্যত্ত ‘বগদর্শনে’ সাম্যবাদের পক্শে অনেক বাণী দান কর্রেন। অবশ্য
 অনেরকর্র কাছে সাম্যবাদী। "পরে গ্র ্থাকারে (বক্কিম) সেখলো প্রকাণের পর













 छঞঞইरोन।"








 তাঁ্র आनদ্দ মঠ প্রকাশিত एয় ১৮৮২ সালে।












(বक्षिম রচচনাবनी, পৃঃ २8০-১)

 পথ্রদর্শক ই ই ঢ্রে জাতি।

बোন ই थর্রে জাসামির বিচার ভারতীয় জজরা করতে পারত্তন না এটা
 বকিম বলেছিলেন। "ভারুীয়রা ইংরেজদের বিচার করতে পারে না। কিষু শূল্দ্রো কি ব্রাকণের বিচার করতে পারতো?

তাই বিপুবের জন্য বে কনম চনে সে কলম এক কনম নয়। উপন্যাস লেথায় গাজার গক্ক আর বাজার হাত করার ইচ্ম थाকে आার বিপ্ধবীর লেখায় রুক্তের রূ, গগ্ধ আর প্রাণ দেওয়ার আকুতি, বিপদকে ডেকে নেওয়ান্ন স্পষষ ম্পর্ধা বিদ্যমান थাকে সেখানে।

স্বাধীনতার জন্য শিক্ষিত ছেলেরা যাতে মাথা না ঢুনে তেড়ার মত মাथা নিছু করে थাকে তার জনাই তিনি কি নেখেননি? "স্বাধীনতা দেশী কथা নহে, বিলাতি আমদাनि, 'লিবার্টি’ শ<্দের অনুবাদ.......ইহার এমন তাৎপর্य নয় যে রাজা ম্বদেশীয় হইতেই হইবে।"

বক্কিমের জনা আসন তথ্য প্রকাশ করে পৃর্ণভাবে লিখলে অকটি চিত্তাকর্ষক স্বতন্ত্র গ্রন্ত হতে পার্রে আর তার জন্য জামাদের দেশে যোগ্য ছেলেও বহ্ আছু

 লেখা দিত্ত পারলে নামের সত্পে 'ডঠ্ঠ' শব্ল যোগ হবে এ এক রকমের গ্যারান্টি
 পাঠक याँর বক্কিম সম্ধক্ধে সত্যিকার অভিজ্জতা অাছ তিনি অক মুহুত্তও বক্কিমকে শ্রদ্ধা করত্ পারবেন বলে आশা করা যায় না। মুসলমান জাতির বির্পেদ্ধে কলম
 সহম্র সহম্র বাণীর মধ্যে দু-এক টুকরো পেশ করে শেষ করছি। "চাকায় দুই-চারদিন বাস কর্নেই তিনটি ব্যু দর্শকদ্দর নয়ন পথথর পথিক হবে। কাক, কুকুর এবং মুসলমান। এই তিনিিই সমভাবে কনহপ্রিয়, অতি দूर्দ্দম, অজ্েয়। ক্রিয়া বাড়িতে কাক আর কুকুর। আদালতত মুসলমন।" বক্কিম বিথ্যাত আনন্দ



সবশেखে একথ্ বনা যায় ভরততবাসীকে তিনি ইংরেজের দালে পরিণত बক্রচ্তে বে ‘নেমক’ খেয়েছিলেন নে ‘নেমকের’ বিনিময়ে তিনি পুরো মাত্রায় কাজ্র






রক্ষিত ইইয়া থাকে। পিতা যেরপ সন্তানের ভক্তির পাত্র রাজাও সের্পপ প্রজার ডক্তির পাত্র।" বক্কিম অবশ্যই ইংরেজ রাজত্ব রাজা ও রাণীর্গ ক্ষেত্রে বাবা ও মার মতই শ্রদ্ধা র্রেখে কাজ করেছিলেন সন্দেহ নেই। आর ঢাঁর দলবল ও পর পুরুষরাও তাঁর ঐ বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করছিলেন কিত্ু মু সলমান জাতি ইংরেজের প্রতি একেবারেই নেমক হারামি করেছে। অন্তত ঋষিন্ন উপদেশ ও আদেশের উপেক্ষা করে এবং শেষে দলে দলে হিন্দুরাও ইংরেজকে শোষক মনে করে হ্ত্যা করতে দ্বিধা করেননি।

## রাজা রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায় ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১b৩৩ সালে পরলোক গমন করেন। রামমোহনকে হিন্দু সমাজের সংস্কার সাধনে বিশেষ ঐতিহাসিক ভৃমিকায় দেখতে পাওয়া যায়। চবুও ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর্র দখায়মান হয়ে বলা যায় যে, তার পৃর্বেও হিন্দू ধর্ম বিশেষ করে ব্রাক্ষণ্যবাদের বিপরীত অনেক পথ ও মরের প্রচারক বা প্রচারের সঙ্ধান মেলে। যथা-কর্ত্তাডজা, বাউল, দরবেশ, সাঁই, ন্যাড়া, সংবোগী, জগমমাহনী, সাহেব ধनी, বলরামী, সহজী, বিশ্ধাসী, খুশী, যদू পাতিয়া প্রভৃতি অমুসলমান দল। এরা প্রত্যেকেই হিন্দু ধর্মাবলস্বী হলেও ४র্মে ও সমজজে পছন্দসই স্থান না পেয়েই স্বধর্ম বিরো ৃী হযে ওঠঠ। দू-একটি मল রাজনৈতিক বললে ভুল इয় না। বহু প্রাটীन মত या আকবরের সময় ইরান হতে আমদানি হয়েছিল় তাদেরই বিবর্তনবাদ বিশশশষ করে আউন বাউন ও ভণ মারফতি ফকিরের দলগুলো ধর্ম বলে প্রচারিত হল্লে এঋলো আসনে ইসলাম ধর্ম্র ক্ষেতের আগাছা।

উপরোক্ত দলগুলোর জন্য প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে’র মতানুयায়ী বলা যায় যে, "অষ্টাদশ শতাক্দীতে বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের মধ্যে কয়েকটি ধর্মীয় দল প্⿵ীত্তলিকতার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদের সপক্ষ জাত্টিডে প্রথা ও অনাানা কুসংস্কারের বিবুদ্ধে জনমত গঠনে প্রয়াসী হয়।"-দ্রঃ বাঙালী বুদ্ধিজীবী 3 বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃঃ ১-२। ফলে হিন্দू ষর্মের ক্যিষ্রিত্র একটু কমে ষয়। ফাশীत্ম রাজার মুখ্য সচিব শ্রী শীীতল সিং এবং সেখানকার কলেজের লাইব্রেরীর অষ্যক্র
 মতামত, আচরণ প্রভৃত লিপিবদ্ধ করেছেন। ঐ সম্তু নেখক টौ゙




 ঢাদের অধিকাংশ লোকের অভ্যত্তরীণ পব্রিকিঠি মামবயাশ্ম।


 बভ़ত্ত দল হিন্দू বा মুসলমান ছিন ना। এরা গীত বा গানের মাধ্যমে বাহ্যিক উদারমতের প্রচারক ছিল। কালে বিবর্তনে অজ বাউলকে হিন্দু বলা হয় জার্গ মারষতি ফকির ও অউনকে অনেরক নির্বুদ্ধিতার কারণে মুসনমান মনে করেন। আসলে তারা উৎকট গোপনবাদী দन।
（किणिশ वোহন লिशिত＂ভারঠীয় মধ্য যুগে＂পুস্তুক দ্রঃ）
রামমোহনের সমসাময়িক কুষ্টিয়া জেলার দেউর্রিয়া গমমর নাनন শাহও একজন বিথ্যাত বউল কবি ছিলেন এবং তারই পাশের গামে হরিশককরপুর্রে মকসুদ সাইও একজন ক্ষ্যাত বাউন গায়ক ছিলেন। এঁদের অনেক उথ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত মহম্পদ মনসুর উদ্দিন
 যথেচ্ছাচারী দলের প্রভাব সর্ব ভারতে বহন প্রচারিত হয়েছিন। তবে এদের প্রায্র
 প্রजাবশাनী ব্যক্তিদের সন্তান এ㇇ে মোগদান করে। উদ্দেশ্য ছিন অনুপযুক্তদের মাঝে নিজ্জেকে উপযুক্তু্ধপে প্রতিষ্ঠিত করে নেতা হয্েে নেত্ত্ম দেওয়ার উৎকট বाসना। একमिকে এরা পেত সশ্যান অন্যদিকে ঐ শাহ সাহ্ব বাউল জাউন মারষতি সাঁই－এর দল তদের প্রশংসা করে সাধারণ মানুষকে নিজেদের দিকে প্রলোভিত，প্রভবিত জার আকর্ষিত করত্ত।

এছাড়া ব্রাক্ষণদের্র গৌড়ামীর জन্য চারদিকে একটা आান্দোনनের চাপা পড়া
 ইংর্রেি ১৭৭১ সালে দে४রাজ ব্রাক্ষণ হৰ্যেও বৈশ্যকন্যা বিবাহ করেন এবং পৌত্তলিক্ত ও জাত্রিজের বির্প্র্ধে বিদ্রোহ কর্রেন। শেষে অনেক কারণ বা
 নজারত সাহেবের অদেলে তাঁকে কারাগার্রে আট্ক কর্যা হয়। পর্রে তিনি মুত্ত
 রड দেখা যায়। কিত্যু তিनि পর্দা প্রथার সমর্থক ছিলেন না এবং র্রামায়ণ মহাভারত্কে সঠিক ও নির্ভুन মনে কন্তেন না।
（＂ভারতীয় মধ্যयূগে＂পুস্তক দ্রঃ）
ठिक ఏ সময় आর একজन সাধক পन⿳亠二口丿 সাহেব לৈৈজাবাদ আইরওলার অधिবাসী গোবিন্দর শিষ্য ছিলেন। পলই বানিয়া বণশের্র লোক। তিনি ব্রাশ্পণদের




 มুসলমান रিসেবে নিজেদের প্রচার করত্রেন না। এসব সষ্ষে অনেब שe্য পাও্যা याয় I.N Sarlar-এর नেখা In Indo Iranicaדে। ஸ்দেন্প প্রাত্রে প্রায়া

 ভূমিকার তাদের সংথ্যা পैয়ত্রিশ হাজার লিখেছ্ছন। আসলে তিনি ১৯১১ সাগে Census of India অবলম্বন কর্রেই পঁয়ত্রিশ হাজার লিখেছেন। কিষ্য র্রমন বেশির ভাগ লোকই ছিল, যারা কাগজ বা কনম, সরকার আব্র সর্বকার্রি কাগজপত্রের ধার ধারতো না। লেখাপড়ার জানতো না। জাবার টিপ দিত্রে आপত্তি ছিল। সেই সম্থ লোকের তালিকা নির্ধারণ করা ্র র্রকম সেস্গাসের छারা मষ্ख্র ছিল ना।

 ব্রাক্র ষর্মে ঐ প্রকার পৈশাচিক এবং নোংরামীর ञ্থান ছিল না। এটা ছিল অকটা মুসनমান ষর্মের হিন্দूয়ানি ऊাপ। তবে তিনিও जার ধর্ম প্রচারে কৃতকার্যতা লাড করততে পারেননি। প্রমাণস্বর্রপ ব্রাক্র ধর্মাবলম্যীর সংখ্যা দেখলেই যণেষ্ঠ इবে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সর্ব ভারতীয় লোকসংখ্যার মধ্যে ব্রাক্ষ ধর্মাবলমীর সংখ্যা ছিল সার্মা ভাব্রত্ মাত্র পঁচ হাজার পঁঁচ শত চারজন।
(Census of India, 1911. Vol-1, Part-1, Page-123, Calcutta खাইল দ্রষ্টব্য)

ব্রি心িশ শাসন সম্পর্কে রামমোহনের মনোভাব নিত়্ে যক্ষেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে শ্রী সুপ্রকাশ রায়ের লেখা ভারতের ক্ষক।




 আनন্দোলননর नেতা বলে বরণ করে নেয়ার তো কোন কथাই ওঠो না বরং তাঁকে

 ना। ইংরেজদের টিকিয়ে রাখত্রে এবং ইংরেজদের অত্যাচারের হাতিয়ার ছিল জমিদার শ্রেণী। তিনি ছিলেন এই अমিদাব্রী ब্রथाর একজন পাকা সমর্থক।
 চাঁ্ন মত্ত ‘নীの করেরা দেশের উপকার করেছে।’ ইংরেজের ভারত আক্রমণ এবং হলে বলে কৌশলে ভারতকে গাস করার অনায়কে দোয না দিল়ে ঢাদেক্গ অপরাধকে চাপা দিয়ে রামলোহন বলেছেন, ‘দেশীয় শাসকদের পারশ্পারিক কলহ, ভারতের তদানীত্তন নেতদের কাপুর্রষতা, সামরিক শক্তি বিশেষ করে नৌবিভাগে, দৌর্বন্য প্রতিতি কারণণ ইংরেজ অধিপত্য স্থাপিত হয়। অবশ্য কथাখুলো অনেকাংশশ সঠিক হলেও তাই বলে ভারতবাসীর কাপুরুষতাকে মোটেই স্বীকার করা যায় না।

Susovan Chandra Sarkar निशिত Rammohan Roy on India Economyতে রামমোহনের দোষখেেো ওজুহাত্রে আচ্মদনে ঢেকে ফেনার প্রয়াস পেয়েছছ, ভেমন বলা হয়েছে তিনি ইংরেজদের টিকে থাক।
 ওপর বিদ্দশী বলে যাঁরা ঘৃণাপপাষণ করেন আসলে তার ন্যাय্য কারণ হচ্ছে এই যে, ই?রেজ এদেশকে নিজের মনে করতত পারেনি, তাই বাস করার চেট্টাই কর্রেনি। ४্খু এখানকার সম্পদ শোষণ করে বিলেত্কেই সমৃদ্ধশালী করেছে।

মিঃ সরকার্রে ১ ঐ পুস্তকে জারও পাওয়া যায় বে, রামর্মেহন ইংরেজ জাতিকে ভারতের উন্নতির জন্য बসবাস করার অনুর্রোধ কর্রেন এবং ভার্তাসীকেও নানাভাবে নানা দিকে নানা পদ্ধত্তিত্ত যুক্তি দিয়ে বোঝাত্ প্রয়াস পান। B.N.Ganguli মশাই তাঁর পুৃ্যকে রামমোহুনের উপরোক্ত অভিব্যোগকে
 অত্যাচররের ইতিহাস, নিপীড়ন আর শোষণের ইতিহাস। কিন্ूু রামমোহন লর্ড উইলিয়াম বেনটিক এবং শ্রী দ্বারকানাथের মতে মত মিनিয়ে সুরে সুর মিলিয়ে এই মত সমর্ৰন করতেন বে, ইংরেজ কর্তৃক নীলচাষে দেশের কন্যাণ হয়েছে বা হবেও, যেহেহু জমির দাম বৃদ্ধি হবে এবং ভারতবাসী তাদ্রর কাছে চাকরি পাবে

 অন্নক বেশি।’ তাই ইংরেজ় শাসনরে তিনি "বিধাতার অশশীর্বাদ" বনে মনে कबतण्न। অथচ H.C. Sarkar निशिज Life and letters, সৌমেদ্র্রনাধ ঠাক্রের্রের লেখা, ‘ডার্রততন শিল্প বিপ্পব ও রামপ্মাহম' , হ্মায়ুন




ইংরেজ জানতো ভারতবাসীর বেশ একটা অংশ অखণ তৈথ্রি কর্রে জীবিকা
 আরম করে দিল। বলাবাহ্ল্য ইংরেজ প্রেমিক রামমোएনই ইংর্রেকে বিতেত इতে লবণ আনতে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে নিচের্ম একणি টফৃতি খুবই অনুধাবনয়োগ্য।
"ইংর্রেজ স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই রামর্মোহনের মত বাতি ইংব্পেজ কর্ত্পপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন বাংন্লা সেশে লবণ অদ্ত বক্প কত্রে
 লবণ শিল্পের উচ্ছেদ হয়েছিল, লক্ষ नহ্ষ লবণ শিল্প শ্রমিক বেকার হর্যেছিল ৭ব? অন্যদিকে রামমোহনের শ্রেণীভুক্ত ব্যবসায়ীরা সেই ব্যবসায়ে অংশ গ্ৰহণ কব্রে ইংরেজের মুনাফার এক ক্ষুদ্র অংশ নিজেদের পাতে উঠিয়েছিলেন। রামমোহনেন্র ও তাঁর শ্রেণীভুক্ত অন্যদের এই কর্মের ফলে দেশীয় অর্থনীতির বিকাশ না ঘটে তার ধ্বংসের প্থই প্রস্থুত হয়েছিলো।"
(দ্রষ্টব] The Economic History of India, Romesh Dutta, vol-2.p-103-0)

ভারতীয় লবণ ও বিদেশী মবরণর মধ্যা মূন্যের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কিन্তু ইংরেজ এক প্রকার বিना সাঙে বা অझ্প লাডেই बবণ आমদানি করে। উদ্দেশ্য ছিল গরিব ভারত্বাসী প্রতিদ্বন্দিতায় দাঁড়াতে না পেরে ব্যকসা হেঢে দিলেই ইংরেজদের ওটা একচেটিয়া হবে, ফনে শোষণ আর শাসনের অবন্গী আর একধাপ উন্নত হবে। তাই ইংরেজ চেয়েছিলো দরিদ্র ভারতীয় লবণ ব্যবসায়ীদদের্র লবণের কাজ ছাড়িয়ে দিয়ে অন্যদিকে অন্যকাজে জুড়ে দিয়ে ব্যবসা হাত করা এবং ইচ্ছামত দর চড়ানোর রাস্তা খোলা। এক্ষেত্রেও রামমোহন মলাঙ্গীদের মিষ্ঠ পরামর্শ দেন যে, তারা বেকার হলেেও তদের জন্য অন্য কাজ দেওয়া যেত্ত পারে। যथা বাগানের মালী, বাড়ির চাকর, দিনমজুর প্রভৃডি।

ইఇরেজের ওপর সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীর নাগরিকদের অনেক অভিবোগ ছিল। রাজা রামমোহন তার যে সমস্ত উত্তর দিয়েছিলেন তাতে অভিয়োগফলোও অ্দণ করা যেতে পারে আর রামমোহনের সন্পে ইংরেজদের সম্পর্কের খ্রিমাণ • গভীরতাও উপল⿸্ধি করা সম্ভব হবে। অভিযোগকারীদের উত্তরে 《মমোएন ষণেনসাধারণ লোকের উন্নতি না হওয়ার কারণ তাঁরা সরকারের স্ক্প "অw এयల


 निয়েছ্ছেন চাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফনে खমিमার্রিন মালিক হয়েছেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করে সম্পদশালী হয়েছেন। তাঁন্রা উপনক্ধি করেছেন "বৃটিশ শাসন
 बाज अनून्नष। এर জन्য দায়ী তাঁরা निজেরাई, সরকার নয়। S.C. Sarkar ax On India Econamy পুত্তকে রামমোহনের वেখl উল্gিখিত আহছ-
"But I have no hesitation in Stating, with reference to the general feeling of the more intelligent part of the native community, that the only course of policy which can ensure their attachment to any form of the governmant would be; that of making them eligible to gradual promotion, accarding to their respective abilitics and merits, to Situations of trust and respectability in the State."

यাইহোক, রামম্মাহন নাত্তিক হিলেন না অবশাই। এর অনেক প্রমাণ তাঁর

 निয্রে এক্মত হতে পারেন নাई। आওढ্যেনের মতত, রাজनীতিতে মাनবিক,

 มिশিত্রে দিত্তে পারেননি।


 তৎপরিবর্জে প্রশংসা ও সমর্থনই করে গেছেন। তাই জটৈনক প্রভাবশালী লেখক निথথছেন, "তथাকथिত স্বাধীনতার পৃজারী র্রামমোহন। যখন গমাঞ্টcে


 जই সব উক্তি সঙীর ঢাৎপর্য বহন করে।"










 ওকানতি করেছেন। দতত মহাশয়ের ‘Economic History of India

 গেছে, বব্রং রই ব্যবস্থার্ সম্গ কৃষক সমাজ উপকৃত হয়েছে।"
 ই?রেজের ভারত শোষণের মাধ্যম ছিলেন। ঢাদেরও উভস্বতৃভোগী নাय वেশ্mা
 তাঁদের পালকি, ঘোড়া ও ঠাটবাট দেখেই শ্রদ্ধায্র সশ্যানে মাथানত কর্ত অাম্র দू-একটি ইংরেজি দরখাত্ প্রভুর দরবারে লিথে সজ্গে সজ্গে সুফন্ন দেখিয়ে সাধাব্রণ মানুষ কৃতজ্ঞতা निবেদনে গদ গদ হয়ে পড়জো। অन্য দিকে ইংর্রেজ দর্রবার্লেও
 ও निখত্নে যা निएক অड্যিনয়ের নামাত্তর ছিল।

ইংব্রেজ জাতি সির্木াজউস্দৌ্মার পতনের পর হত্তে ভারত শোমণেত্র মাজ্র


 মাষ্যমে। রামমোহনের পক্ষে বলা যায় যে, তিনি ভারতে ইংরেজদের হাম্মী বসবাসের পক্মপাতী। ঢার কারণও তিনি একটা মরে করতেন যে ইঃরেজ এষামে





 आছ巨 বरলে মনে হয় না।




 নানা সেশের জনসাধারণের পরিবেশ, পরিস্থিতি ও आহার্যে সমালোচনা কর্রে তিনি



রামমোহন ৫y ব্যক্কিগততাবে ইংররজকে থাক্ত আবেদন করেছিনেন তাই নয় বরং তঁর অনুপত বাক্ধবদের সন্নে নিয়েই ঢাঁর এই আবেদন। ১৮২৯ থৃষ্টাক্দ রামমোহন, ઘ্বারকানাথ, প্রসন্ন ঠাকুর প্রমুথ বিখ্যাত নেতাপণ ইংরেজদের এখান্র বাস করার আইনগত অনুমতি প্রার্থনা করেন। আর ১৮৩২ থৃষ্টার্দে হাটস অব কমনলের কাছে তিনি নিজ্জে বিশেষভাবে প্রার্থন করেছিলেন।
[ (ক) রামমোহন রচনাবলী, ৫২৯ (च) সমাচার দর্পণ ২৬-১২-১৮২৯,

 অত্যাচারের ষীম রোলার চলছিল প্রকাশ্য চাবুক মারা আর আড্̧ুল কেটে দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে, ঠিক সেই সময়েই উক্ত আবেদন। তাই আবেেদনি খুবই তাৎপপ্যপূর্ণ ও গবেষণার বন্হু।

রামমোহনের একটা সুনাম আছ্ বে, ইংরেজ যখন সংবাদপচ্র্রের স্বাধীনতায় আघাত হেনেছ্নিন তখ্ তিনি খুব জোরালো প্রত্বিদ করেছিনেন। কিত্তু আজকের সমীক্ষা় আমরা অই সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছি বে, তিনি দেশের স্বার্থ্ব প্রতিবাদ করেনनি বরং সরকারের পক্ষেই ওকালতি করেহিনেন। তিনি কীভাবে প্রতিবাদ করেঘিলেন তার অন্তর্নিহিত স্বক্রপ তুলে ধরলেই এ সত্য সহজ্জ প্রমাণিত হয়। সং্বাদপর্রের স্বাধীনতার প্রয়োজনে রামম্মাহন বলেছিলেন, .....এই স্ষধীীনতা দরকার কারণ ঢা না হলে জনসাধারণ অডাব অডিযোগ স্বাধীনভাবে সরকারকে জানাত়ে পারবে না এবং তার ফনে সরকারের পক্ষে দেশের প্রক্ত অবস্থা অবগত হওয়ার কেত্রে বাধা সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়ত : সংবাদপত্রের মাধ্যামে यদি স্বাধীনভাবে অধিকার ব্যা করার অধিকার জনগণের না থাকে তাহলে এদেশে ইংর্রেজ শাসনবির্রোী বিপ্পবী শক্তি জ্েেরদার হবে এবং পর্রিণত্তিত তা হয়ে দাঁড়াবে বৃট্টিশ শাসনের পক্শে বিপজ্জনক।" (দ্রঃ অ্যাপক বদরুপ্দিন উমর

 0 यूप्रायद्রের স্বাধীনতা প্রয়াজাজন এবং সেই উল্mে্য সাধনের জনাই ইংরেজ

 भাট্ক-পাঠিকারাই বিবেচ্না করবেন।



 সং্বাদ প্রভাকর। বিনয় ঘোষ।)



 মুসনমান, মৌলবী, (রামমোহনকে 'জবরদস্ত মৌলবী' বলা হতো। কারু সে যুহগ পাট্নার বড় মাদ্রাসা হতে তিনি আরবী, ফারসী ও উর্দুতে অ্ঞাन অর্ষন
 উপাধি লাভ করেও সাফন্য অর্জনে ব্যর্থ হন। কারণ তিনি অনেক সঞ্গামী সমাজ সংস্কারক নেতা ঢৈরি করে চাঁদের পুরন্নে মনোভাবের পর্রিকর্তন घটি়্যে অনেক


 পু尺িকর তাই খেতে বলত্তে। তিনি মৃর্তি পৃজার ঘোর বির্রোধী হিলেন অবং जক স্রষ্ঠাত্ বিপ্ধাসী ছিলেন। তাঁর লেখায় ও কথায় যা পাওয়া যায় তার সাথে তাঁর্র কাজের অনেক গরমিন দেখা যায়। বেমন তিনি যে মতবাদই প্রচার করুন না কেন অব্বাশ্ষণদ্দর খাদ্য তিনি কোন দিনও গহণ কর্রেননি এব? অন্য জাতিডুক্ত লোক্দের সাথথ একত্রে আহার পর্যত্ত করত্ন ন। । ব্রাক্ষণের প্রবিি্র সূত্র উপবীতও তিনি নিজদেদে ধারণ করত্তন।
(দ্রঃ রামমোহন রচনাবলী পৃঃ ২১)
১৮৪৭ সালেই তাঁর মত্বাদ匕র ওপর ধর্মের নাম ব্রাশ্র ধর্ম’ বলে প্পथম ঘোষণা করা হয়। তিনি হিন্দू ধর্মের নাম ‘সন়াতন ধর্ম’ বলতে या বোঝা याয় তার সক্গে অনেক ক্ষেত্রে নড়াই করে তৃপ্তি পেত্ন। বেমন ত়িत্রি নিজ্েের এক পুত্রের বিবাহ দিয্রেছিলেন একজন বিধবার সল্গে।

রামূমোহনকে শিক্ষিত মুসনমান সমাজের জন্য ইইররজেের জনানুক্লো অনেক

 হতেই জানত্তে। তিনি বাংলা, ইংরেজি বাদ দিত্রে ত্থাকথিত মুসম







রামমোহন বিলেতে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন অ্রকবান্র ন!্ম
 উঠঠছিলেন। তিनि অনেকখানি বিলেতি প্রভাবে প্রডাবিত ছিলেন। অবশেশে বিলেতেই তাঁর লেষ নিঃ্ধাস তাগ হয়। তার প্রबম বিলেতে পদার্পণের জনা


 নাম্ মাত্র র্রাজপুত্র হয়েও খুব জর্থাডাবে দিনাতিপাত করতেন। ভেহেছু পিতার ज্যাষ্পপ্র্র হিলেন।
(দ্রঃ বাకাनীর রাষ্ট্রচ্তিত, সৌরের্দ্রেশোহন গক্গেপাধ্যায়, পৃঃ--৩)

 পার্লামেন্টের অধীননই অধিক কন্যাণকর হবে।" আমাদের আলোচ্য রামমোহন্ ছিলেন এই মত বা দলেয় সমর্থক। দ্রঃ বাঙাनीর রাষ্ট্রচিত্তা। ভারতের জাটীয় স্বাধীনতার প্রশ্লে রামমোহনের आমলে অচিত্তনীয় ছিন........। তিनि মনে
 শর্মার নাম নিথিত প্রবক্ধেఆ তিনি ঐ মত প্রকাশ কর্রেন। তিনি পর্রমপ্বরকে কৃচ্জ্ত জাनिয়্য বনেন, for having unexpectedly dilivered this country, from the long continued tyranny of its former rulers and placed it under the Government of the English, .....as well as free enqury into liberty and religlous subjects, among those nations to which that in fluence extends
( 5 : The English works of Raja Rammohun Roy. Part Ill, P-105)

সারা বিপ্পে ভ্যোনে ন্বাীীনज আন্দোলন হয়েছে সেখানেই রামম্মোহনের





 आনিয়েছিলেন।
(দ্রষ্টব) Modern India political Thought, by V.P
 ভৃমিকায় দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ করতো। রামমাহ়ন এর্হন অখनাক্ম
 করা তাঁর দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ছিন না। ওצু জমিদারদের মাত্রাধিক অত্যাচার পছচ্দ করতেন না মাত্র।

ওখু বাংলা নয়, সারা ভারতের অবস্থা সম্পর্কে সচ্ততন ছিলেন রামর়াহন। হুগলী হতে ১৮১৫ সালের পরেই তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতায় বাস করত্ত থাকেন। "তারপর থেকে তিনি হিন্দু ধর্মের প্রাচীন প্রথা, যেমন বহু দেবদেবীর পূজা, মুর্তিপূজা. স্তীদাহ বা সহমরণ ইত্যাদি দূর করার জনা সচেষ্ট হয়ে উঠঠছিলেন। হিন্দুদের ধর্ম বিপ্বাস ও সামজিক आচারের বিরুদ্ধে এই অভিযানে
 জন্য স্থাপিত এই নূতন শিক্ষ প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে (বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও ব্যবসায়ী ঘড়ি ডেভিড হেয়ার এবং বিচারপতি এডওয়ার্ড ইধট্টর সহায়তায় কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালি ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১b১৭ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যার নাম ছিল হিন্দু কলেজ, মহ্হবিদ্যালয় ও এংলো ইণ্ডিয়ান কলেজ। বর্তমানে সেই শিক্ষা নিকেতনটিই কলকাতা প্রেসিডেশি কनেজে র্পপান্তরিত হয়েছে। রামমোহনের কোনও সাহাय্য তাঁরা নিতে চান্নন।
.রামমোহন তাঁর নীতিতে অটন থেকে আর্মহাঁ্টকে লিখিত এক পত্রে তিনি ভারত্ শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের প্রাচ বিদ্যামুখী নীতির বিররোচিচা করেন এবং কলকাতায় সংক্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে তীত্র সমালোচনা কর্রেम। তার অনুরোধ প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের যার মর্য্য থাকবে "গণিত শাফ, প্রকৃত বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, শরীরবিদ্যা এবং অন্যান্য প্রप়়া|জनীয় বিजাम

 বিদ্যাসাগর’, বিনয় ঘোষ, পৃঃ-১৬)




 ₹ংর্রে সরকার তবুও অপেক্ষা করতে লাগলো।

সংক্কৃত কলেজ নামে হিন্দু হলেও ব্রাক্ষণ আর ব.ৈদ্য ছাড়া আর কোন গোত্ব ব। বংশশর ছাত্রের সেখানে প্রবেশাধিকার বা পাঠ্যাষিকার ছিল না। আর মুসলমান ছাত্রের কথা তো উল্মেখ না করাই শ্রেয়। কিন্তু যদিज হিন্দু কলেজে ত্রান্মণ বৈদ্য ছাড়া সকল বংশশর ছাত্র পড়তত পেত কিন্তু মুসলমানদের সেখানে ঢেকার উপায় পর্যন্ত ছিল না। হিন্দু কলেজে বিখ্যাত একজন বিলেতি সাহেব কলেলের মুখ্য দায়িত্ নিয়ে থাক্ত্ন। তার নাম ছিল ‘ডিরোজ্রিও’। তাঁর প্রযত্মে বড় একটি ছাত্র দল তার গোড়া ও পূর্ণ ভক্ত সৈনিকে পরিণত হয়। তাঁরাই হিন্দু ধর্ম্রে পুরান আইন কানুনগুলোকে বিলেতি কায়দায় চেলে ভারতকে নূতন বিলেত বানাত্ত आख্ম প্রকাশ করেন। ঐ দলটিকে বলা হয় ‘ইয়ং বেগল’ বা ইয়ং ক্যালকাটা’। তাঁরা হিন্দু ধর্ম বা জাত্কে ধ্বংস করতে চাননি, চেয়েছিলেন নূতন করে ঢেলে সাজাতে -তাই তাঁরা ধর্মের প্রত্যেক জিনিসকে যুক্তি দিয়ে বিজ্ঞান দিয়ে यাঁচাই করত্নে। ঢাঁরা শিখেছিলেন "প্রপ্ন করতে, সন্দেহ করতে, কোন বিধান বা নির্দেশকে নির্বিচারে মেনে না নিতে"।

ইংরেজ সাহেবদের পৃষ্ঠপপাষকতায় ঐ ‘ইয়ং বেঙল’ দল একটি সংগঠন করেছিলেন, যার নাম ছিন "দি এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন"। রেভারেন্ট লালবিহারী দে তাঁর ‘রিকালেকশন’ নামক গ্গন্থ্ লিখেছেন যে উপরোক্ত এ্যাসোসিয়েশনের সাপ্তাহিক সভায় " ইয়ং ক্যালকাটl দলের শ্রেষ্ঠ সভ্যরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম বিষয়ক সমস্যা সম্ধক্ধে ভাষণ দিত্ত। এই সব আলোচনার মূল সুর ছিল প্রচলিত ধর্ম সম্বক্কীয় বিধি বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ...........সপ্তাহের পর সপ্তাহ ষরে একাড্েেীীর সিংহ শিফদের গর্জন শোনা যেত, ‘হিন্দু ধর্ম ধ্ণংস হোক’ , ‘গোঁড়ামি ধ্ণংস হোক’।" ( দ্রঃ ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্রাসাগর’, পঃ ২১)

রামমোহন এমনই স্বাধীনতা আন্দোননের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যে, ১৮২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় ইংরেজদের ভারতে বসবাস করার যে নিবেদন তিনি করেছিলেন তার উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে রাজনৈতিক উন্নতির কথাও তিনি উল্লেখ করোছিলেন, যা অনেকের মতে অত্যন্ত দুঃনখর বিষয়। তিনি বলেছিলেন, "I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with European gentlemen, the greater Will be our Improvemont in literary, Social and political affairs."

Raja Rammohun Roy and progressive Movements in India, by Jatindra Kumar Majumdar, PP;439-49)

ইংরেজি ১৮২৯ সালের 8 ডিসেম্বর সতীদাহ প্রथা রহিত एএ্যাম এশক जাইন প্রণয়ন করা হয়। কারণ রাজা রামমোহন রায় অর ইয়ং বেঙ্গウ fিि সব্রকাক্রেপ্র আইনের পক্ষে আর বাকি প্রাচীনপন্থিরা প্রায় বিরুদ্ধবাদী হד্রে ‘ষর্মসण' গঠ১ম করেন বিরোধিতা করার জন। ঠিক ক্ষেত্র তৈরি হয়েরে বুঝত্ত পেরেৃ ১৮৩০ সানে ২৭ মে বিথ্যাত श्रীষ্টান ধর্ম প্রচারক মিঃ আলেকজাণার ডাय কসকাणায় এসে পৌছালেন। এবং দেখতে পেলেন বাংলা দেশের তরুণ বুদ্ধিজীবীঢেম মরষা একটা বিপ্লব চলছে। মিঃ ডাফ তাঁর ‘ইণ্ডিয়া এ্যাত ইণ্যিয়া মিশন’ এন্তে সিতখ্জে, "তখনকার অবস্থা খুব অনুকূূ ছিন। এই অবস্থার জনাই আমরা এতদিন প্রণীশ্মা করেছি, এই অবস্থার জনোই গভীরভাবে কামনা করেছি।"

মিশনের পাদরীরা প্রবল স্রোতে বক্তৃতা করতে ত্রু করলেন ঐ হিন্দ কলেজে। এখন ছাত্রগণ প্রায় খ্রীষ্টান হওয়ার জন্য প্রকাশ্যেই প্রস্তৃত। কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের বক্কুতা শোনার ওপর নিমেধাজ্ঞা জারি করলেন। ছাত্ররা থেপে উঠল। স্বেচ্ছাচারী আইনের ভিত্তিতে অনেক ছাত্রকে বের করা তো দূরের কथা একেবারে প্রগতিবাদীতার উৎস স্বয়ং ডিরোজিওকেও সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা হলো। তার পরের বছরেই তিনি অল্প বয়রে আকস্মাৎ মারা যান। তখন সারা ভারতের মূল কেন্দ্র কলকাতায় তিনটি দল। একটি প্রাচীনপন্থী, একটি ইয়ং বেঙ্গল শোষণ পন্থি আর একটি মধ্যম পন্থী অর্থাৎ রাজা রামমোহনের দল। প্রাচীনদের পত্রিকা ‘সমাচার চন্ড্রিকা’ ইয়ং বেঙলীদদর ইংてরজ্জি পত্রিকা ‘এनকোয়ারার’ আর বাংলা পত্রিকা ‘জ্ঞানান্েষণ’ এবং রামমোহন দলের্ম রবীন্দ্রনাথের পিতৃব্য শ্রী প্রসন্নকুমার ঠাকুর সম্পাদিত সাপ্তাহিক ‘রিফর্মাব'-এব্র মধ্যে যেন প্রতিদ্বন্দ্রিতার আঞ্তন জ্রতত থাকে।

খ्रীষ্টান মিশন প্রবলগত্তে ভারতে খ্রীষ্টান করার চাষ ৃর্রু করেে দিण। ঠিক এই সময়েই ১৮৩০ সানে রামজোহনের বিলেতে ডাক পড়ে। তিমি সেষান্ন গিয়েছিলেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সেখানেই পররোকগমন করেন।
 পিতা শ্রী দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় আবার তা প্রাণবন্ত হশ্রে ওঠে।
 দেশের শিক্ষিত জনসাধারণকে ব্রাহ্ষ ধর্মরর আড়াল एর। চিমি মপাপানের
 তিনি ছিলেন তাদের পরম বন্ধু।

সংক্রেপ্প একথাই বলা যেতে পারে. রামমোহন यদি ইংরেজদের সব fি৷
 পর্রচায়্যক। তাই বক্তবা, স্বাধীনতা অন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, যুখ্য নায়ক, অब্শ
 উপাধির মঢ়্যা কোনটি রামমোহনের জন্য প্রযোজ্য ত। নির্ধারণ করবেন বর্তমাল যুগের নিরূপক্ষ ছত্রছর্রী বা পাঠক-পাঠিকার দল। রামমোহন কোনদিন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেননি বরং তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজ সাম্রাজ্যা ধীনে সমমর্যদদাসম্পন্ন অধিকার মাত্র। এই যদি ষ্বাধীনতা আন্দোলনের জন্মদাতা পিতৃদেবদের অবস্থা হয় তাহলে সন্তানদের অবস্থা আরও মারাশ্মক হওয়া অনুচিত হবে কী করে বলা যায়? রামমোহনের প্রত্যেক নিষ্য, ছাত্র ড অনুগত্রের আলেখাই অদ্রুত। যেমন অক্ষয় কুমারের ইত্হিস।

## অক্ষয় কুমার্গ দত্ত

নবদ্বীপ থেকে মাইল চারেক দূরে ইুপী গ্রামে ১৮২০ খৃষ্ঠাব্দে অক্ষয় কুমার জনাগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে। তিনি রামরোহনের মত ইংররজদের ভারত দখলকক আশীর্বাদ মনে করতেন না বরং বিরক্তিবোধ করতেন। এতদ্ব্যতীত ইংরেজ শাসনরকে সর্বোতভাবে সমর্থন এবং রামমোহনের মত তাঁদের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্য স্থাপন্ন অপছন্দ করতেন। অক্ষয় বাবু বিলেত গিক্যে ভারতবাসীর জন্য করুণ आবেদন জানান যে, "অবস্থা বিপাকক. আমরা ইংরেজদের সানন্দে সব কিছু সম্পূর্ণ করে এদেশের রাজ সিংহাসনে বসিয়েছি। তাদের উচিত এদেশবাসীর যথোচিত মঙ্গল সাধন।" (দ্রঃ বাঙালীর রাষ্ট্রচন্তা পৃঃ ৭৯)

তিনি প্রকাশ্য নাস্তিক ছিলেন তবে মদ খাওয়া পচন্দ করতেন না। সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ज এই উক্তির সমর্থনে বলেছেন, "রামহোহন সুরা পানের বিরোধী ছিলেন না; কিন্তু অক্ষয় কুমার শ্পষ্টভাবেই সুরাপানের বিরোধিতা করেন।"
(দ্রঃ বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, পৃঃ ৭৯)
প্রথম দিকে অক্ষয় কুমার ব্রাক্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন নিজস্ব মত ৩ স্বতন্ত্র পথে। ঢাঁর মढ়ত ব্রাহ্মধর্ম সংক্রান্ত সমুদয় তত্ত্ব নির্রপিত হইয়াছে, আর কিছুই নির্ধারিত হইবার সম্ভাবনা নাই আমাদিগের এর্রপ অভিপ্রায় নহে। .....সহয়্র শতা্দী পরেভ যদি কোন অভিনব ধর্মতত্ত্বী উর্জ্রাবিত হয় তাহাज আমাদের ব্রাহ্ম ধর্ম। (দ্রঃ তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকা বৈশাখ, ১৭৭৭ শতাব্দ। ১8১ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১০)

স্বভাবতই তাঁর মতবাদের ফলে ব্রাহ্মণরদর সহ্গে তাঁর তীব্র মর্তবিরোধাধ দেখা দিত। ইণ্তিয়ার মিরর’ পত্রিকায় এ সম্পর্ক মন্তব্য প্রকাশিত হর়়েছিল। যथा-The negative, critical and destructive part of the work of the Brahmo Samaj, thirty years ago,
was principally done by hirn. " (hs" Bengali literature in the Nineteenth Century. by S.K.De. P-606)





 " ভারত বर्גীয় উপাসক সম্প্রদায়"। ১ম থও। উপক্রমণিকা পৃঃ 80 । जा়াए়া
 ঊপাসনায় পুष्य, চন্দন, নৈবেদ্যাদি ব্যবহার্রে র্তনি বিরোধী ছিলেন। মানুষ যষন
 प्रমণালে याত্রা করত্নে। यেদিন সকালে গকাস্নান త্রত পালন করতেন সেই দিনেই তিनि বিপরীত দিকে গমন করে সরোবরে স্নান কররতন ইত্যাদি। (দ্রঃ B. B. Mojumdar, History of political thought', P-139)

অक্ষ্য কুমার উপাসনা প্রাথ্থ প্রज़তি অনুষ্ঠানের ধার ধারত্ন না। তিনি একবার কাद्পনিক পল্যেন্টের উপর নির্ভর করে এক সমীকরণের সাহাব্যে উপাসনার তিত্তিহীনত প্রমাণ করেন। তিনি বলেন, পরিশ্রম=শস্য। জার
 প্রণীত ও অज্রান্ত’ বলে বিশ্বাস করার পক্ষ কোন বাধা ছিন না। কিহ্ু অক্য় বাद ১৮৫০ খৃষ্টার্দে এক বাৎসরিক সভায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন -বেদ ঈষ্ম প্রত্যাদিষ্ট নরহ, বিশ্ব বেদান্তই প্রকৃত বেদাত্ত। দ্রঃ রাজ নারায়ণ বসু "অা্খচব্নিত পৃঃ ৬৮। মহর্ষি দেবেন্দ্রোথও এই মত সমর্থন ও ন্বীকার করেন।

১৮৫8 शৃষ্টার্দ কিশোনী চাঁদ মিত্রের বাসগৃহ্ প্রতিষ্ঠিত যুক্তিবাদী নবা


 রাজজন্দ্র লাল মিত্র প্রমুখ প্রখাতত ধর্ম শোষক ব্যক্তিবৃন্দ।

ই!রেজ সাহেব নীলকররা ভারত্বাসীর अপর যে जমানুষিক অষ্যাणাপ



 বিরুদ্ধপক্ষে মত পোষণ কররতন।



 কাছছ সंপপ দির্যেছে. সেহেতু তাঁদেরই ওপর ভারতীয়দের কন্যাণ সাধনের মহান দায়িত্ণ নির্ভর করে।"
(লৌরেন্দ্র মোহন গক্গোপাধ্যায় রচিত বাঙালীর রাট্রুচিত্তা পুস্তকের ৮০ পৃঃ प्रষ্বय )

লক্ষ্য করার বিষয় এই বে, এমন দুর্বল ও ভীতচিত্ত মহাপুরুষ কেমন করে স্বাধীনতাকামী বা সপ্গামী নেতা বনে বরনীয় ও ম্বরণীয় হতে পারেন?

কেশবচন্দ্র সেন
কেশবচন্দ্র ব্রাক্ষ সমাজের প্রসিদ্ধ নেতা: ১৮৩৮ খৃষ্টাद্দ কলকাতার কলুটোনা নামক স্থানে জনগ্রুহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিন প্যারীর্মাহন লেন। Jb 88 शֶষ্ট<্দে তিনি ইহর্রাম তাগ করেন। রাজনারায়ণ বসু লিখিত ‘‘ক্তৃত’ নামক একথানি পুস্তক পাঠ মুभ্ধ হয়ে ১৮৫৭ সালে ব্রাক্ষ ধর্ম গ্রহণ কর্রেন। কেশবচন্দ্র ছিলেন রামম্যেহনের পুরো ভক্ত। তাই তার য্যো্যু দেখv यদিও তিনি ব্রাম্মণ ছিলেন না তथাপिও ঠोকুর দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে ১৮৬২ সালে
 চেষ্টা করত্ ঢাঁর সল্ে বিরোধ উপস্থিত হলে তিনি ব্রাষ্মসমাজ তাগ করে ১৮৬৯ সালে 'ভারতবর্גীয় ব্রাক্ সমাজ' নামে এক নুতন ধর্ম মত প্রচার করতে থাকেন।
 ‘সুনভ সমাচার’ নামে এক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ বছরেই তিনি ইংनc্ডে গমন করে ধর্ম সম্পর্কে বক্ত্তু দিত্যে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। তারপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে Indian Reform Association. ‘নৈশ বিদ্যাनয়' 'মাদকতা নিবারণ সভা’ গঠন করেন।

তিনিও বিধবা বিবাহ সমর্থনে বাन্যবিবাহের বিরুদ্ধে এবং বিবাহ অনুঠ্ঠানে হিন্দু পৌরাণিক নীতি বর্জনের জোর প্রচারক ছিলেন। কিত্ত লক্ষ করার মত বিষয়, তিনি তাঁর নিজের বা冋্ঘ মেয়ের বিয়ে দিনেন কুচবিহার্রে মহারাজার ছেলের সাথে। এবং সেই বিয়েতে হিন্দু পুরন্নে প্রথার সদ্য্যবহার করা হর্যেছিন। এই বিবাহ ব্যাপার নিয়ে ব্রাক্ষ সমাজে তুমুন কনহহর সৃষ্টি হয়। ফলে ঐ সময়
 এক ४র্মমত গঠন কর্লেন। এবং নববিধান’ নামক এক পত্রিকার ঘ্বারা এর
 भझन।
 কেশবচন্দ্র অতি সাপ্রহে বিলেতত যান এবং ভোজসভায় অংশ গ্রহণ কাররন।

রামকৃষ্ণ পরম হংস দেবকে কেশবচন্দ্রই সমাজ্ে পরিচয় কর্রিয়ে দেন। fিfি ১৮৭১ शৃষ্টা<্দে সব ধর্মের সমন্যয় সাষনে প্রত্যেক গোত্র বা ধর্ম হতত মেম্বার্র নির্যে "ইণ্ডিয়ান রিফর্মন অ্যাসোসিয়েশন্" স্থাপন করেন। দেশব্যাপী প্রচারের স্নিষিষার্ধ তিনি একটি প্রচার সভাও সৃষ্টি করেছিলেন। আর কনকাতায় অ্যালবাট হল. অ্যালবাট ইনস্টিটিউট’ তারই প্রতিষ্ঠিত শিশ্ষা বিস্তার ও চিন্তায় আদান-প্রদানেপ্প কেন্দ্রুস্বর্রপ।

সর্ব শেষে তিনি বৈষ্ণব ধর্মের অঙ্গুলি গানে পরিণত কর্রে। সহযোগী ছিলেন বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী। বিজ্ঞান চর্চাকে কেশবচন্দ্র যথথাচিত গুরুত্ণ দিত্ন। এবং ४র্মকে বিজ্ঞানমুখী করতে চেয়েছিলেন। হিমানয় ভ্রমণকালে একপত্রে তিনি তার শিষ্য বা সমর্থকদের উল্দেশ্য করে লির্খেছিলেন-"ঈশ্বর বলিয়াছেন, বিজ্ঞান আমাদের ধর্ম ইইবে। তোমরা সকলের উপর বিজ্ঞানকে সম্মান করিবে। বেमাপপক্ষা জড় বিজ্ঞানকে, বাইবেলাপেক্ষা আধ্মাস্ম্য বিজ্ঞানকে সপ্মান করিবে।..............নূত্ন ধর্ম বিশ্বাসে প্রতি বিষয় বৈজ্ঞানিক, কিছ্রই অবৈজ্ঞানিক নয়। নিগৃঢ় রহস্য দ্বারা ঢোমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিও না, স্বপ্ন বা কল্পনার আশ্রয় দিও না. কিন্তু পরিষ্কৃত দৃষ্টিত্তে এবং প্রশস্ত বিচারে সকল বিষয় প্রমাণিত কর।" (দ্রঃ কেশবচন্দ্র সেন রচিত ‘পত্রাবলী’ ২৩২-৩৩)

রাজনীতিকে কেশবচন্দ্র ধর্ম্র অক্প হিসেবে মনে করতেন। সরাসরি রাজনীতি করা তাঁর কাজ ছিল না, ধর্ম্র সঙ্গে যতটুকু ছিল ততটুকুই। তার বেশি রাজনীতি নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে চাইতেন না। উস্দ্পে্য कী ছিল তা आলোচনা না করলেও বলা যায় তিনি ইচ্ছা করলে বিথ্যাত রাজনৈতিক নেতা হয়ে নূত্ন পথের পাথেয় পরিবেশন করতে পারত্ত। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মতে, "তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলে বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিষিস হতে পারত্তে।"
(দ্র: A Nation in making, by Surencianath, p-131)

## কর্যমচাঁদ গাा্ধী

আমরা প্রচলিত ইতিহাস পাঠান্তে একথা জানি, স্বাধীনতা এনোর অরন্লে






Шর্রৎচন্দ্র প্রমুথরক শ্রদ্ধার সক্গে স্মর্রণ করে আর্সাছ। কিন্তু বর্ত্মান ইতিহাস
 তুলে ধ্রে পুরাতন কঠিন বিশ্বাস বুহ্যকে বাতিল করে নূতন-পুরাতন ধারণার সংমিশ্রగণ র্মিলতত একটা আখুনিক ববজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্থহণ করতত চান. যেট। অমরা বক্ষ্যমাণ গণ্তে নাতিদীর্ঘাকারেই তুলে ধর্রছি।

পলশশী যুদ্ধের পর হতে বহু আন্দোলনে মুসলমান প্রজাবৃন্দ বারে বার্র ইংরেজকক যারপরনাই ভাবিয়ে তোলে। তাই তারা মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের ষ্বংস করার সুপ্পরিল্পিত ষড়্যন্ত্রে একদিকে প্রয়োগ করন সরকারি ব্যবস্থায় ফারসী ভামাকে সরিয়ে ‘ইংরাজির প্রবর্তন’ অপর দিকে ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের’ চক্রান্ত। তেরনিভাবে ইংরেজ হিন্দু ইংরেজ্রি শিক্ষিত ব্যক্তিদের জ কিছু মুসলমানদের নিয়ে শোষสের হাতিয়ার হিলেবে কংগ্গেস পার্টির জন্ম দেয়। ১৮৮৫ সালে ইংরেজ নেতা মিঃ হিউম ছিলেন এর উদোক্তা।
"ওহাবী আন্দালন, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতির সঙ্গে যে জাতীয় চেতনা ক্র্যশ সংघবদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল তাহা ব্যর্থ করিয়া দেয়ার জন্য শাসনগত ব্যাপারে ভারতে একশ্রেণীর লোকের সহযোগিতা লাভই এই প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ছিল; শ্রীযুক্ত উজ্মশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি। এই সময়ে উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীগণ কংপ্পেসের্অ অষিবেশবে যোগদান করিতেন। তখনকার দিন্রে উচ্চ শিক্ষিত ও পদ মর্যাদাসম্পন্ন বাক্তিগণ বিশেষ করিয়া ইংরাজি ভাষার মারফত পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের স্সিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করিরে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহারাই কংশ্মেসের কর্ণষার ছিলেন। ইহাদের মধ্য রমেশচন্দ্র দত্ত, স্যার ফিরোজ শাহ মেটা, আনন্দমোহন বসু, দাদা ভাই নৌরোজী, রানাডে, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রমুতখর নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলার রামযোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহারাষ্ট্রের গোপাল রাও প্রমুখ মনীযী নব আলোক আন্দোলন প্রবর্তিত করে...............অরততবাসীকে উদুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেনে।
(দ্রঃ পনেরই আগষ্ট’, সত্যেন সেন পৃঃ ৯b)
ঐ কংগ্রেস নাম্ম মাত্র জাতীয় কংগ্গেস হল্গে জনসাধারূণর প্রতিনিধি ছিল नা। এক কথায় জনসাধারণের সাথে সম্বন্ধবিহীন এক রাজনৈতিক দল। এ কথা উক্ত দরের সদস্য স্যার ফিরোজ শাহ মেটা নিজ মুৰখ স্বীকার করেছিলেন, "The Congress was indeed not the voice of the masses." অর্থাৎ কংঞ্মেস প্রকৃত পক্ষে জনসাধারণের মুখপাত্র ছিল না।
(দ্র: পনেরই আগষ্ট, পৃঃ ৯৯)

 াব্যা লাना লাজ্জপৎ রায় এবং বাংলার অরবিন্দ ঘোষ ৩ বিপিন চন্দ্র পান। ইशারা








 এরাज হিন্দু ধর্ম্র পুরাতন সব নিয়মনীতিকে আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কষ্মিচ্টে बচ পরিকর হন্েন। ফলে তথন স্বাভাবিকভাবেই এঁদের সং্গ্রামে সাশ্র্রদায্রিষ্। মিশ্রিত হয়। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এই চরমপন্থী ज नরমপস্থীর বিভাvল চতুর ইংরেজেরই সুদক্ষ ইঞ্গিতে।

সে यাইহোক, আপাতত চরমপন্থী দনের উদ্লেশ্য ও কাজে প্রমাণ পাত্যা যেতে লাগলো যে जারা পুরোপুর্রি মুসলমানবিরোষী দল। অত্এব চাঁদের্গ কার্যকলাপে দলে দলে সহজেজ জাতীয় কংগ্রেসে মুসনমনদদের যোগ দেওয়া নিঃসন্দেহে সষ্ভব ছিল না। হিন্দু ধর্ম ধর্মের অনেক কুসংক্কার ও কুৎসিত প্রथাকে বর্জন করে যেমন উন্নত হতে उর্রু করেছিল যথা বর্ণাশ্রমের কারণে অস্পৃশাতা, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, সীমাহীন প্রাত্যহিক পূজাপার্বণ প্রভূতি। এই নতুন দলঢি সমন্ত কিছ্ আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে ফলে সহজেজ প্পাচীন সংস্কারপন্থী হিন্দুরা ঐ দলকে গ্রহণশোগ্য বনে মনে করেন। সত্যেন সেন মহাশয় লিখেছেন, "বাল গসাধর তিলক এই সনাতনপন্থীদের নেতৃত্ণ গ্রহণ করিচেন। ১৮৯০০ খৃষ্টাব্দে বালিবাদের বিবাহের বয়স দশ হইতে বারো বছর করার উफ্দেশ্যে) आনিত একটি বিলের বিরুদ্ধে তিলক প্রবन আক্দোলন তরু করিয়া मिणেন। রানাডে প্রমুখ উদারপন্থীগণ এই বিলের সমর্থক ছিলেন। অত:পর ঢিৈক গোহত্যা নিবারণের উদ্দেশ্যে গো রক্ষা সোসাইটি নাম্ম অকটি সমিতি সৃপচে



 করিয়া পপাদগামী इইয়া পড়িল। কারণ গো হত্যা निবাব্রণ, फেब जिबीक श्णा






 पनाशার आর अত্যাচারকে সানন্দ̆ বরণ করে নিয়ে লড়ত্ত লড়তে মৃত্হুর দিকক

 চলেছে লেই বৃহত্তর সপ্পদায় আর নানা পত্রপত্রিকায় গদ্য ও পদ্যে মু সলমন
 দল চালিয়ে গেছ্ছে তাঁদের বিপ্পবের চলত্ত ধারা। ১৯০৬ সালে দাদা ভাই नৌরোজী চরমপ্্ীীদের নিয়্যে কলকাতায় কংখ্রসে সর্ব প্রথম্ স্বীধীনতর পরিবর্ত্তে স্বরাজের দাবি করা হয়। স্ব｜ধীনতা আার স্বরাজ অক নয়। স্বরাজ হচ্ছে निজ্েেের দাবি দাওয়া ইংর্রের কাছ্ रढ্ত আদায় কর্木া জার স্বধীনতত হচ্ছে ইংর্জকে তাড়িয়ে নিজেরা ইচ্মমতভবে প্রতিষ্ঠিত হఆয়া। যাইহোক মুসনমান বিদ্বেযী এই দলের নীতির সন্গ মু সেনমনগণ হাত মেনানোর পর্রিবর্ত্ স্বভাবতই বিরোপিত করেছিলেন।（দ্রঃ সত্যেন সেনের রচনা）

গাক্রী কি সত্য জাতিন্ন জনब？
 নেতর ভৃমিকায় কাজ করেছিলেন। গাক্ৗীজি প্রকৃতপক্ষে সরন，সহজ ও স্লোক ছিলেন। তাঁর শ্রম，তাগ ও তিতিষ্মা নিচষ়ই একটা বৈৈশিষ্ট্যের দাবি রাてখ বে
 आাধুनिক ইতিহাস্সবিদরা যাঁরা গাল্ধীজিকক দেশ বিভাগের জন্য দায়ী করেন তারা তাঁক একট্ট রাজনৈৈৈিক ভ্রান্ত পথিক মনে করে জাতির জনক বনে একবাক্কে স্নীকার করে নিতে দ্বিধা করেন। ঢাঁদর এই দ্বিষা যুক্তির মানদэ কত্খানি গহণযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত বা কিসের ভপর ভিত্তি করে তাঁরা গাক্কীর ৩পর অনাস্গা রাখেন তাই ধারাবাহিক＜্রপ তুনে ধরা হচ্ছে।

সूসनমান জাতির নায়ক হিসেবে তথন ক＜্যেকজন আলেম এই মনে করলেন
 সামর্থা ও আশা－ভরসা নিকশশষ করে এনেছ্ এই মুহুর্তে হিন্দূদের সাথে তাদের র্木াগ বা দাঃখ করে সরে দাঁড়ালে মুসনিম জাতির আসল ইতিহাস পাল্টে যাবে। বিচেষ করে মাওলাना মহম্মদ आनी 心 মাওनाना শওকত অनी এই দूই ভায়ের






 এবং অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল এই যে, ভারতে কংগ্মেসেন্ন সডায় মাষীনচার দাবি এই সর্বপ্রথম সেদিন মুসলমান খিলাফত কমিটির কথ্থায় প্রায় সষদেk যষ্র চूপচাপ ভাবছিলেন তখন মহাত্না. গান্ধী মহত্ত্তের পরিচয় দিয়ে সাধীনচাব বিপছ্র প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, "........The demand has grived me because it shows lack of responsibility." उर्बाe "भूर्千 স্বাধীনতার দাবি আমাকে বেদনা দিয়োছ। কারণ প্রস্তাবটি দায়িত্জ্ঞানহীনणাপ্প পরিচায়ক।"

গাঙ্ধীজি লোক হিসেবে ভাল হরলজ তিনি নেতা হিসেবে একেবাखৌ অনুপযুক্ত বলে অন্কের ধারণা। एাঁর সন্নাসীর মন রাজনীতির সৃক্ষ षর উপল⿸্ধির উপযুক্ত ছিন না। তাই ডাঁর মতের কোন দৃঢ়তা ছিল না এবং কোন্ কथा বनলে তার প্রতিক্রিয়া को হতে পারে जা তিনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আঁচ করতত পারত্নে না। অনেকের মতে ঢাঁর ভুল ড্রান্তিই দেশ বিভাপের প্রধান কারণ। ১৯২২ সাতে পুনরায় লাক্ষ্নিতে খিলাফত কমিটি জ জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ স্বরাজের: পরিবর্ত্ত পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করে-The best interests of India and the Moslems demand that in the Congress oreed the term 'Swaraj' be substitude hence forth by the term Complete independence". অর্থাৎ" ভারতবর্ষ এবং মুসলমনদদের স্বার্থ্র খাত্রের এখন হইতে কংগ্গেসের মূলমন্ত্র ‘স্বরাজের’ পরিবর্ত্ত ‘পূর্ণ স্বাধীনতা’ হওয়া উচিত।"

এবারও কংগ্রেস মুসলমান সৃষ্ট প্রস্তাব সমর্থন না করে প্রকাশ করে "এতদ্ধার্রা কংগ্গসের গঠ்নতন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্ন হইরে।" দ্রঃ পত্নরই আগষ্ট, সত্যেন সেন, পৃঃ ১০৬। কিন্তু তবুড হিন্দু-মুসনমান্ন সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়নি। অ অবহ্যাশ ইংরেজ হিন্দু:সুসলমানের আকস্মিক মিলন্ন অত্যন্ত ভীত रয়ে পড়ে। एঠা৷ গাক্ধীজি ঐ ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে খিলাফত আন্দোলন বক্ধ কব্রে मिৰেস।

 কারণ এই যে, তিনি ছিনেন খুব সরুল ও সিধা মানুষ।

যখন তিনি মুসন্মানদের বিপ্লবী চিন্তাধারা, সার্রা বিশ্ Шাদেৰ बणাব,

 দল তখন রেগে তাঁর সমালোচনা করর্তে তথন fিনি আবার घমন অচ পণিবর্ঠন

করর্ড্ন যে. স্বাভাবিক শ্মৃতিশক্তিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি অবাক না হয়ে পারত্তা না। गাপ্পীজির উদারনীতি মুসলমানদের এবং উদারপন্থী হিন্দূদের মান এক আশার आাল্গে জৃালিয়ে তোলে। কিন্তু ১৯২৫ সালে লালা লাজপৎ রায়ের সভাপত্তিত্রে তিলক, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ মুসলমার্নবিদ্বেষী নেতারা হিন্দু মহাসভা গঠন করলেন। এদিকে গান্ধীকে মুসলমালের দালাল ইত্যাদি উপাধিত্ আখ্যায়িত করা হয় তথন গান্ধীজি দেখলেন বে মুসলমানরা তো আমাকে হিন্দূ বলেই জানেন কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় यদি আমাকে অহিন্দু বলে মনে করে তাহলে আমার নেতা হয়ে প্রশংসা অর্জন করা সষ্ভব নয়। তাই ১৯২১-২২ সালে যখন তিনি আন্দোলনের পুররাভাগে ভারতের অবিসংবাদিত নেতার্রপপ সুপ্রি্তিত্ঠি; যখন খিলাফত কমিটির সহযোগিতায় হিন্দू-মুসলমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংহত জ সক্রিয় তখন তিনি গোড়া হিন্দুদের সগে সুর মিলিয়ে ঘোষণা করলেন, "I call myself a Santanist Hindoo because (a) I believe in the vedas, the upanishad, the puranas and all the gose by the name Hindoo Seriphires and therefore in avatars and rebirth; (b) I believe in the Varnasram Dharma, in a sense in my opinion strictly vedic, but not in its present, popular and crude sense; (c) I believe in the protection of the cow in its much larger sense than the popular. (d) I do not disbelieve in idol warship."
(Young India oct, 12, 1921)
অর্থাৎ "আমি নিজেকে প্রাচীনপন্তী সনাতনী হিন্দু বলি যেহেতু (ক) আমি বেদ, উপনিষদ, পুরাণ অর্থাৎ হিন্দু শান্ত্র মতে যাহা কিছু বোঝায় সুতরাং অবতার বাদ এবং পুনর্জনা বিশ্বাস করি। (থ) বেদের বিধান সশ্মত বর্ণা্রম ধর্ম आমি বিশ্ধাস করি অবশ্য প্রচলিত ব্যবস্থায় আমার आস্থা নেই। (গ) প্রচলিত অর্থ্র নয় বৃহত্তর অর্থে আমি গোরক্ষানীতি সমর্থন করি। (ঘ) মৃর্তি পৃজা আমি অবিশ্বাস করি না।"

গাঙ্ধীর উপর যাঁদের ধারণা ছিন তিনি হিন্দু মুসলমানের মিলনের মিলন সেতু. ऊাঁদদর ঐ ধারণা উপরোক্ত মন্তব্যের পরিপ্র্রিক্তে বদূলে যেতে বাষ্য হয়।
 ৎপাশণ করডত্ত থাকে। তাই স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ সং্গামী সত্ত্যেন সেন বালেন যে, "

 গাক্কীবাদ তীক্ষ ধার কর্করয়াছে তাহাও নিঃসন্দেহ।"
(পনেরই आগষ্ট, পৃঃ ১০৯)



 উন্নেথ্যোগ্য Those who are insede the Congress, must remain silent and those who will not must go out" -দ্রঃ ঐ পুস্তক, পৃঃ ১০৯, ১ম মুদ্রণ। অর্थাৎ যারা কংগ্রেসের ভেতরে আহ্ন
 বাইরেই থাকবেন।

মুসলমান বিপ্লবীদের মধ্যে একজন বিচক্ষণ আলেম অনেক দিন হতত চিত্তা কর্ছিলেন যে, কী উপায়ে সৈন্যদের থেপারো যায়, কী উপায়ে সরকারের শয়তানীর স্বরূপ তাদের কাছে পৌছানো যায়। যাঁরা ঐ মারাত্যক এবং দুঃসাহসিক কাজে নেত্ত্র দিয়েছেন ঢাদের মধ্যে মাওলানা হ্সাইন আহমাদ (রহহ), মাওলানা মহম্মদ আनী, মাওলানা শতকত আলী প্রমুvের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৬ সালের ১b ফেব্রুয়ারি ভারতীয় নৌবাহিনী কতৃর্ক বোম্বেকে কেন্দ্র করেরে মাদ্রাজ ও করাচীতে বিদ্রোহের আণ্তন জ্লে উঠে। ১৯ ফেব্রুয়ারি তলোয়ায় ট্রেনিং স্কুল (বোম্বে) হতে করু করে शিন্দ-মুসলমান বিশ হাজার নাবিক ইংরেজ্জের পजাকা নামিয়ে शিন্দू-মूসলমান তथা কংچ্গ্রেস ও মুসলিম লীগগর পতাবা উত্তোলন করে সারা ভারতে ইংরেজ জাত্কেকে হতভম্ব করে তোলে এবং মনে করিয়ে দেয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মহা বিপ্ৰবের আগ্নেয়গীরণের চিত্র। সমগ্গ ভাব্পতে याँরা স্বধধীনতার স্বপ্ন দেখতেন তাঁরা খুশির পরশে প্রতীক্মা করছিলেন ই!রেজ্जে পরাজয় পর্ব অবলোকন করার।

এই নাবিক দলের বিদ্রোহের পূব্বে তাঁদদর অভাব-অভিযোগ 邓ৃて্শ্গ 0










 जन্য জনসাষারণের নিকট এক পান্টা নির্দেশ জারি করিলেন।" আ পুস্তক দ্রঃ)। অবশ্য সাষারণ মানেষের গাা্ধীজির অহিংসনীতি অবলম্বনের পরিষ্রেক্ষিতেই ঐ


 তাদের ওপর খ্ণি না চলে বা তাদের সাজা-শাল্সি না হয় তার ব্যবস্| করা হবে।

এখান বেশ প্রমাণ হয়, কংશ্রেস ও नीগ आসনে জনগণণ কন্যাণ निয়্যেজিত ছিল না বরং গদি ও ক্ষতার লড়াইল়ে ख্রোই তাদের টার্গট ছিন।

 नেতা সর্দার প্যাটেন বলেন, "ন্নী-ধর্यঘটীদের অন্ত্রধারণ করা উচ্তি হহ়নি।



 হয়ততাবা গদিতন্তেরে কারণ হতত পারে।
 মন্তব্য করলেন, "I Migiht have understood it if they had combined from top to bottom, that would of course have meant delivering India over to the rabbe. I would not want ot live up to 125 to witness that Consummation, I would ratther berish in the flamws." अर्थाe आমি এটা ট बनकि
 জনতার হস্ঠেই ভারতের সমর্পণ বুঝাত। ২২৫ বছর বেঁচে থেকে সেই পক্রিণ心ি দেখার ইচ্ছা আমার নেই। তারচেয়ে অগ্নিতে আঅ্মাহুতি দেওয়াই শ্রেয়। এক
 আচরণর্পপৌ।"
(দ্রঃ ১৫ আগষ্ট পৃঃ 8৩)
সবচেয়ে বোঝার বিষয় এই যে, ইংরেজের ক্ষতি হলে গাল্ধীজির অহিংসনীতি यেমন গর্জে উঠঢো ভারতবাসীর ওপর ইংরেজদের অত্যাচারের ক্ষের্রে চাঁ্র ব নীতি তুলনামূলকভাবে গর্জে উঠঠতো না। দেশ এখন চায় ইংরেজ রাজ তাড়াতাড়ি দেশ, ছেড়ে পালিয়ে যাক। কিন্তু দয়ানু নেতারা ইংরেজের ওপর বড় মমচা রাখত্ন আই এ, অই, সি, সির বোম্বই অধিবেশনে ৭ জুলাই দেশবাসীবে ঊ্্রতা ত্যাগ করে শান্ত হওয়ার জন্য দেশপ্রেমিক গান্ধীজি গোষণা কর্নজেন, "ইংরেজরা ভারত ছাড়িবার জন্য নিজেরাই খুব ব্যু হইয়া পড়িয়াহ়। তাহার্দ শান্তিত্তই যাইতে দেওয়া উচিত, আন্দোলন করিয়া তাহাদের যাইবার গথ্য বা凶।

 জামসেদপুর




 করিয়াছছ।" (দ্রঃ ঐ পুস্তুক পৃঃ ৫৮-(৫৯)

## abt


 বनભেন, "বর্ডমান দাঙ্গা কংগ্রেস ড লীগের সং্গ্রাম।" ২৪ এপ্রিন নয়া দিম্মীত্ত มুসলীম লীগের সর্বময় কর্তা মিঃ জিন্নাহ বললেন. ÍAs a result of my talk, I feal that the viceroy is determined to play fair." অর্থাৎ আলাপ আলোচনার ফনে আমি বুঝিয়াছি যে, বড়লাট ন্যায়পরায়ণতার সহিতই কাজ করিবেন। (দ্রঃ পনেরই আগষ্ট)

নানা তথ্যের উপর গবেষণা করলে বনা यায় কংগ্রেস যেন ষনী ও চোরাকারবারিদের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান ছিল। ভারতে কোটি কোটি অভাবী মানুষ যখন মোট। ভাত অর সামান্য একটুকরো কাপড়ই বড় বলে জানে তখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিজেদের মধ্যে নড়াই, ইংরেজদের তোষণ, অনুরোধ আর আবেদনের প্রতিদ্ব্বিন্দিতায় মুখর। তাই কংগ্গেসের মৃ্ব্য কিছ্দ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নিরপপক্ষ কর্মী কংগ্গেস ভেঙে ফেনার ইচ্মা পোষণ করেন। এ উক্তির যথার্থতা প্রমাণে কংথ্মেসের জেনারেল সেক্রেটারি শংকর রাড দেজ-এর করেকটি গুরুত্ত্পূণ ঘোষণাই যথেষ্ট। তিনি এক বিবৃত্তিতে বলেন. "And yet there were Congressmen who were not only thinking in terms of dissolution of the congress, but were openly advocating it. They thought that either the Congress had no usful role to play or that even it had, it would not be in a position to do so in the future. For, they asserted that the Congress, even if it had not passed into the hands of the capitalists and blackmarketers, was being dominated by them." অর্থাৎ অनেক কংগ্গেসসেবীই কংগ্গেসকে ভেণে দেয়ার কথা বলিতেছেন। তাঁহাদের মতে এই প্রতিষ্ঠানটি ধনিক শ্রেণী ও চোরাবাজারিদের পুরোপুরি কবনস্থ না হইলেও তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত 心 निয়ন্ত্রিত।

ভারতীয় কংত্রেসের সং্গাম সশ্পর্কে ডাঃ পট্টভী সিতারামিয়া স্পষ্টই বলেছেন, "The fight of Congressis is the fight of the Indian capitalist against the British capitalist." অর্থাৎ কংт্রেসের সং্গ্রাম ব্রিটিশ ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর সংগ্গাম। তবুও কशগ্রেসের শ্রেষ্ঠ নেতা গান্ধীজ্রির মতামত অন্তত স্বতন্ত্র হতে পারতো কিন্তু তাত নয়। যখন সোদপুর্র গাঙ্কীজিকে কূগ্রেসের সাঙ্গ র্ধনিক শ্রেণীর সম্পর্কর স্বরূপ সষ্রক্ক জ্জ্ঞ্ঞাস। করা হয় তারত তিনি যে উত্তর দিয়়়েছিলেন তাত্ত হতভম্বই হত্ত
 relation of Congress with the eapitallist." অর্षाe অमा
 Јথ্যণলো মিঃ সেনেের ললো ঐ পুস্তকের ১৬১-১৬৩ পৃঃ দ্রঃ)


 সশ্শ|দক ছিলেন দেবীদাস গাক্ধী, यিনি গাক্ধীজিরই পুত্র। অর লক্ষণীয়, বিষয়টি এ্র

 কারণ অজ যাঁরা মুসनिম नীগে গতকাল তাঁরাই ছিলেন বেশির ভাগ কংগ্গসেব্নই
 গাক্কীজির অহিংসনীতি একটা পলিসি মাত্র. য়া সুবিধামত প্রয়োগ করা হরতে। য়ক্কে

 কর্রেছিলেন। যেমন, ২৯ অর্টোবর তিনি তাঁর প্রার্থনা সভায় বলেছিলেন, "খীনগরর ইউনিয়ন গভর্নম্মন্ট সৈৈনা প্রের্রণ করা সমীচীন হইয়াছে।"

অথচ দ্বিতীয় মহাयूঙ্ধ্রের সময় তিনি জাপানীদের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধের งপর গুরুত্ দিয়েছিনেন এবং $\Omega$ সম্পর্কে জুলাই মাসের এক বক্তব্যে গাক্কীজির यে মর্মবেদনা বাক্ত হর্যেছ্নি তার সাথ্থ কাশ্মীর সম্পর্কিত বিবৃত্তির কোथাও কোন সাম স্য বিহিত হয়নি। ৫ধু তাই নয়. তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারততর ইউনিয়নযুদ্ধ ঘোষণার যৌক্তিকতাज স্বীকার করেছেন।" (১৫ আগষ্ঠ. পৃঃ ১৬৫ দ্রঃ)

এক কथায় কং:্রেস ज লীগ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করের্ছে সত্যি কিন্তু সে লড়াই ইংরেজদের সজ্পে নয়, লীগের সতগ্গ কং,গ্পসের লড়াই, হিন্দ̆ আর মুসলমান.নর
 হয়. তার সমন্ত ব্যবস্থা করেছিল। এমনকি বির্লেতত পিস্তল. বন্দুক. পোলা-বাগग্দ


 जा ঐ <্রপ-Enough arms and amunitions to equip more than a millionmen have been smuggled into India in the last few years. The arms range from pistol to tommy-guns. It is satid that the muslim Leagur have weapons for half a million and Congress. the Hindoo organision, has about the

Many Hindus and Muslim are reliably reported to be organizing their own private defence groups'. turning their houses into strong points, and preparing for a prolonged stuggle if necessary, by laying in stoods of food." অর্থাৎ গত কয়েক বছরে দশ লক্ষ লোককে সুস্্জ্জিত করার মত পিষ্তন ও টমি বন্দুক ভারত্বর্মে গোপনে আমদানি

 নিজেদের ঘরবাড়़ খ゙|tি রূপপ প্রস্তুত কলেছে। এবং দীর্ঘকানব্যাপী সং্পামমর জনা (হ্রয়োজন হলে) খ|দ্য সश্গহ করে রাখছে। ( দ্রঃ ঐ পুষ্তক পৃঃ ১১৮)

উপরেরোত্ত তথ্যবহুল আলোচনায় কংপ্রেস ও নীগের স্বক্রপ বোঝা সষ্ষব অঅ্থাৎ নেতাদরর বেশির ভাগের ম্বক্রপ। কিত্যু হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান সমর্থক অন্নেকে এমন ছিলেন যাঁরা পরিপ্থিতির ঘৃণ্য অবস্থা জেনে৩ কিছ্ম করতে
 इনनि। প্রকৃত দেxহিতৈষী দর্দ্রের কন্যাণকামী ও ধর্মडীतু মুসলমান পুরাণ সংপ্রামীদের মূসলিম নীগের প্রচার প্রসার আর ইংরেজের গোপন ঢালাज
 युক্ত করতত বাধ্য হন। হিন্দুদ্রে মধ্ব্য মহান নেত অনেকেই কংঞ্রেসের নেবেল


ইংরেজ সৃষ্ট কৃগ্রেস ও নীগের লড়াইরে কে জয়ী হল্নে এই প্রশ্নের উত্তরে সত্যেন সেনের ভাষায় বনা যায়-"অখ্গ ভারতের ভিত্তিতে কংথ্রেসের সুদীর্ঘ ষাট বছরের নড়াই বে খজ্তি ডারত্তের দাবির ভিত্তিতে মুসলিম নীগের এক বছরের সক্রিয় প্রচেষ্টার নিকট পরাজিত ইহা সাখারণ মনুষের অনুমানের বাইরে ছিন।"

মিঃ জ্ন্নার পলিসি কং্ম্রেস পলিসির চেশ্রেও মারাম্মক ছিন। ১৯৪২ সালের

 কিত্তু নীগ রিলিফ নোছরখানা খুনে হাজার হাজার মননষষকে থেতে দিল্যে এবং শ্রমিক ल্রেণীতে অনেককে চাকরির ব্যবস্থা করে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করে। অনেকের মতে গাকীজির রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা এবং ডিট্টেটারি বা একনায়কত্ণ আর পদ প্রিয়তাই কংগ্রেসকে উন্নত করে জনসাধারূণর উপর্যোগী করে তোলা সম্ভব হয়नि। তই বিখ্যাত এক সাহিত্যিক এবং প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার একজন নয়়ক গাপ্পীজির পদত্যাগ চেয়ে মন্ত্য্য করেছেলেন, "ব্যোনে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন উক্তি.















 অফিসার অর্থাৎ আমাদের পোষা নোক।" (অবিশ্মরণীয়, গঙ্গানারায়ণ চন্ড্র, ১স্স যদদণ, পৃঃ 8১৮)

গাঙ্ধী কেন ইংরেজ ঢোষণনীতি গহণ কর্রেছিলেন তা নিয়ে অনেরে এই জনাই ভাবেন যাঁেে কেন্দ্র করে ইউরোপর ছয়া ছবিতে দেখানো হলো "Every body loves music"। সারা ইউরোপ কি তোলপাড়! কী বিখী
 ধরে নেংঢি পরা গাঙ্ধী উন্মত্ত হয়ে বলড্যাস্ করছুন। তবু心 তা প্রতিবাদদ্র বিষয়। মানूষ্রে বাক্তিগত জীবনের ভুন-জ্র্টিকে সারা দেশে ফলাज করে দেথির্রে একটা দেশের জাতির নায়ককে তथা ভারত্বাসীকে অপমান করা নিঃসন্দ্রহ
 ঐ সমत্ত কুকীর্তি দেখানো হয়েছে। কংᄁ্শেলের অনেক নামজাদা নোকই ঢৌ่

 বিপুবী নেতা नেতাজী সুতাষ চন্দ্র आপত্তি জানালেন Archbishop









 অगयীর্বাদ জানিয়োছিলেন র্তিন স্বয়ং রবীন্দ্রনাथ।"

তাহলে যারর বা যাদের মতে বিপ্লবী হওয়ার অপরাষ তাঁকে বা তাঁদের Father of Nation বा জাত্রি জনক বना হয়-এটা ঠিক না অবশাই ভুল তা नিয়़ आজ অনেকেই ভাবছুন। বর্তমানে স্বাধীনতা সংপ্রাম্মে ইতিহাসে याাদের নিয়ে মাতামাতি তৈ চৈ করা হয় তাঁদের अধিকাংশই ‘হঠাৎ নেতার দল’। বরং তাঁরা অनেকে ইংরেজের পক্ষেই ওকার্লতি করেছেন। স্বাধীনতা আল্দোলনের আসল ইতিহাস ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ বলে কথিত ১৮৫৭ ఖৃঃ মহা বিপ্লবই হচ্ছে आন্দোলন বা সংগ্যাম। আর ঐ সং্পাম সং্পামীদদর আয্মত্যাগ, যোগ্যতা 心 বীরত্বের বিচার করে নৃতন করে ইত্হিাসকে ঢেলে সাজানো যদি প্রয়োজনই থাকে তবে তা অবশাই সংবর্ধনীয়। কিন্তু তবুত সেই সা丬ু প্রকৃতির কোমলপ্রাণ মানুষকে বৃদ্ধ বয়সে প্রকাশ্য রাজপথে ক্রোধ চরিতার্থ করার জন্য গুলি করে হত্যা করা ন্যূনত্ম সভ্যতাকেও अত্ক্রিম করেছে। অর তাঁর ছবি পোড়ানো ও মূর্তি চূর্ণ করা অনেকের দৃষ্টিতে রাহুল্য উচ্ফ্যস প্রবণতা ছাড়া কিছ্ নয়।

## শ্রী অর্রবিন্দ

শ্রী অরবিন্দড বক্কিম্রে মত ঋষি উপাধি পেক়্েছেন। ১৮৭২ সালে জন্ম অর ১৯৫০ থৃষ্টার্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ছিনেন নোঁড়া মুসলমান বিদ্বেবী নেতা। শক্তির বোধনকল্পে কাनী, দ্গা, বগনা, ভবানী প্রভৃত্তি দেবীর পৃজা করত্তে জার उক্তিবাদ, नौनाবাদ প্রতৃত্তেকে বিপ্বাস করতেন आর শিবাজীকে তিনি তার দলের आদর্শ করেছিলেন। এক কথায় বना याয়, বক্ষিম যখन মারা যান তথन তাंর
 জাতির শজ্র ছিলেন না; বরং যেকোন অহিন্দূ তাঁর বা তাঁদhর শক্র ছিন তাতে ইংরেজরাও পডড়ে। প্রমাণ স্বক্রপ বলা यায়, পাজ্রাব কেশরী नালা লাজপততরায়
 শজ্রুনিধন কল্পে বরদায় অরবিন্দ বগলা মূর্তি গড়িয়ে পৃজ্জা করেন (১৯০৩) শ্ত মিতিতে নবাগত কম্মীদ̆র তিনি একহাতত গীত এবং অপর হাত তলোয়ার मिয়ে বিপ্পরীদের শপথ গ্রহণ করাত্ন। नान, বাन, পাन अডিহিত बই তিनজन














 বিদ্ব্রেী।

ঋষি অরুবিন্দের ঋধি "বক্কিমচন্দ্রের চিত্তাই ছিল ঢাঁর প্রেরণার উৎস।
 প্তস্তক ২৩৩। অরবিন্দ বিলেতে আই, जि. এস পরীক্ষায় ফেন্ করেন। অনেরকক বনেন ইচ্মা করেে কেল করেছিনেন।। यদি তাই হয় তহনে গোটা কোর্স পড়ার দরকার কি ছিন তা তিনিই জনत্তন। সেথানেজ তিনি সন্তাসবাদী দল গঠন কর্রে দাদাভাই নৌরজির নেতৃতত়। "ঐ সময় সেখালে Lotus and







 एতে বেরির্যে তিনি দেখলেন তার ভ্যে কোন সমাদরই নেই। आস্লে তারে
 বরং ছিন বিপদ্রে ভढ্যে ভক্তি या মৃল দৃষ্টিত ভক্তির মতই মচ্ন হহ। ( Aurobindo, Speeches, 1952, P-52)







 ऊি

 করা-ভগবান্ন অশ্রসমপর্ণ করাই হল যোপ সাধনার প্রথম পদক্ষপ"। কারাগার্র


"বির্বকানन্দ ৩ তিলকের মতো শ্রী অরবিন্দ গীতার মর্মবাণী সর্বযূত হিতে
 পண্মান্তরে গীতার মর্মনুসারী ভরতীয় দার্শনিকরা মান কররতন . $\rightarrow$ পরম দিব্য ভেখানে সর্বব্যাপী সেখানে সকল মানুম্ের প্রতি সমান দৃকপাত় তথা সর্বাশ্মক মগল সাধনই চিষ্তার বিষয় হওয়া উচিত।"-দ্রঃ এ পৃঃ ২৮৪। এই উর্ধৈতিতে
 আসলে তিনি বক্কিম ভক্ত ছিলেন তাই সংথ্যালঘু সম্প্রদায়ের মম্পল কামনা করা
 তিনি ইংরেজরদর ভাन নজরে দেথত্ন না: বরং বির্রোষতা করততন। "তাঁর

 প্রকাশাজাবে ঘৃণা করত্তে. তিনি লিথথছেন-
"A body like the Congress, which represents not the mass of the population, but a single and very limited class could not honestly be called national," অতএব তার नीতি বলিষষ্ঠ ও উদারতা হরে বহ দূরে ছিল। তিনি নিজেই টিকে থাক্ত পার্ননন তাঁর মত্যাদের ওপর। কাটতে মারতত পছন্দ



 ই थর্রজরকই সুগক্ধ দান করেছেন আর সামান্য দিয়েছেন जদ্র হিন্দূদের এবং



 एा ना कि?

## স্যার সুরেন্র্রনাথ ব্যানার্জী







 অরগ হতে তিনি রাজনীত্তিতে নামেন।
 অহমাদাবা:দ কংহ্রেস অধিবেশনে সভপতি ছিলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্ষী।

 आর্রhন জানাन। (দ্রঃ ১৩১৩ বभাক্দের রবীন্দ্রনাথথর ‘দেশ নয়কক প্রব্ধ)

 বিক্ষোপ ুরু হয়।" তখन ইংরেজদের বেপরোয়া শুলিবর্ষণে ভারতবাসীকে মাए মরার মত মরतত হয়. বেখানে রবীন্দ্রনাথকক চক্ষু নজ্ঞায় নাইট উপাধি ছেড়ে
 পৃঃ ১৬৪)। কেন নীরব থাকেন অার উত্তর আজ্জ অজনা নেই। স্যার টাইটটেের
 পাওয়া यায়। তিনি মুসলমান জাতিকে উপলক্ধি করেছিনেন। जার মচ্চ

 বুব্মত শিখবে। ( 1865,1880 , ed by R. C. Polit, p. 2I FmÄ Ibid p. 54 (Speech on Chaitanya at the students Assoclation on July 15. 1876)
 বর্नছিলেন তা হচ্ছ এই "We have on wish to assume





 Progress of India does not mean the progress of the Hindus alone. It means the advance ment of Hindus and Mohamedans alike. It means that Hindus and Mohamedans must march han in hand" (5্রঃ Speech of surendranath Banerjee by R. J Mittra, p.95)
 জার্গতিক জাতি आর স্বাধীনতার সমস্ত সগ্রাম जাদদরই অবদান প্রায়। অতএব
 তাহলে মूসলমান জাতিই হবে তার জনক।

## স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৮৩ সালে স্বামী বিবেকনनন্দের জনা इয় এবং ১৯০২ সানে তিনি ইহধমম ত্যাগ করেন। তিনি মোটামুটি রামম্মাহনের প্রভাবপ্রা্ত fিলেন তাই ব্রান্ন সমাজ্রে তাঁর যাতায়াত ছিন। आমর। आানি তিনি রামকৃষ্পের শিষ্য ছিলেন। তাই এও ভাবি বিবেকানन्দ র্যদি এত বড় পজ্তি. প্রতিভাবান, বিপ্ৰবী ఆ বুদ্ধিমান হন তাহলে

 মতাদর্শভাবে চলতেন। একটি অক্ষরেও এদিক ওদিক यেততন ना। आর কালির বাণীপ্রাষ্ত হয়ে একেবারে হিন্দু ধর্ম প্রচার্त आম্মরিকা গিয়ে এমন বক্তৃতা দেন বে. গোটা অর্মরিকা নাক্কি তোনপাড়।

आসলে তিনিও সেকাল্লে ইংরেজ্র শিশ্ষয় শিক্ষিত বি, এ, পাস করেছিলেন এবং ইংররজকে সরাচনা যায় কি না তার জন্য হাবভাব বুঝত্ প্রায় সারা ভারত
 বনেছেন, "বিদদশী শাসন উচ্ছেদ করার জন্য অমি ভারতৗয় নূর্পতিদের নিয়ে একটি শক্তি জোট ত্তরি করতু চের্লেছিনাম। লে জনাই आমি হিমানয় থেকে





এবার তার अর্মর্রিক। য।ওয়ার বাপারটা অসলন য়ে টাকা অনর্ত যাওয়া





 চি: পৃঃ ২২৫)
 দেখ ভাই, এ দেশশ যে রকম দুঃখ দারিদ্যু, এখান্ন এখন ধর্ম প্রচারের সময় মশ্ম। यদি কখনও এদেশের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করতত পারি, उখন ধর্মের কथा ষनय।
 অখগ্জনন্দের ‘র্মৃতি কথা’-১৩৭৫ বঙ্গা্দ, পৃঃ ১০৮)

आর্মেরিকা হতে তিনি লও্তে যান অর্থাৎ তখনকার মনিবের দোশ সেখারে একটি সুন্দরী রমণী তাঁর প্রতি মুগ্ধ হন এবং নিজেকে সম্ম্পূভভারে নিরেসন করেন। সুন্দরীর নাম ছিল মিস ग|র্গারেট নোবল্। তিনিই নিবেদিত। নাম নি!য়় বিবেকানন্দের সত্গে সারা জীবন ছায়ার মত ছিল্েন। তিনি শিক্ষিত। এব! রাब্রনীতি সচচতন নারী সক্দেহ নেই। তবু কেন তিনিই ছায়ার মত স্বামীজিকে বরণ করলেলন তাও বিতর্কিত বিষয়। ওখান হতত ভারত়ত ফিরেই ভারত্তর শ্রেষ্ঠত্ম ঘাটি কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তখন স্বামীজির হাতত অঢেল টাকা। की শর্ত্র এ্রত টাকা চালাক ইংরেজ দিল তাড সহজ্জই অনুম্মে।
 রাজ্যের স্বপ্ন দেখতত লাগর্না। তাই স্বামীজিকক ঘোষণা করতত হয়়ছছিল রাজनীতির সञ্গে মিশনের কোন সম্ধন্ধ নেই। "The aims and ideals of the Misson being purly spiritual and humanitarian it shall have no connection wth politics." (hs" The life of Swamin Vivekananda by his Eastern and Western Disciples. 1960, p 501 ${ }^{\circ}$

 আজ心 যারা ইংরেজদের টাকা নিচ্ছে, টাকা নেজয়া ও দেওয্যার ‘েজনে কারণ



 am not a servant of Ramkrishma or any one, but of
him only who serves and helps others, without caring for his own Mukti." (5ः 『 p 507) অব*ा উ



जिनि প্যারিলে দিতौয় সফর করেন. जেখানন বক্তৃতয় তিনি ভারত্তর

 ১৩৬৪ बभाष পृ: ©)।

তাকে যত বড় ধর্মতীরু বালে অমাদর শেখানো হয়েছে আসলে তিনি তা ছিলেন ন! অর্থাए গৌঁড়া ছিলেন না: ব্রং প্রর্গতিবাদী ছিলেন তাই তিনি গীত।
 be nearer to Heaven through footiall than through the study of the Gita" (hs" The complete Works of Swami Vivekananda, 1960, Vol 3,p 242) विবেকनन


 अधिকারবাদ উপ্পনিষযদ্দ স্বীকৃত। বিব্বেকানদ্দ প্রাটীন চিন্তার সব কিছুকেই
 Vivekananda by his Eastern and Western Disciples, 1960, p, 624)।

স্বাধীনতার জন্য ভারত ঘুর্রছিলেন. বিপুবের জন্য বন্মূক নির্মাতার সঙ্ে যুক্ত

 পরিণত কররত চেয়েছিহেন। তাই ইংরেজদের sপর দোযারোপ না করে দোষ


 ক্রীত্দাन করার জনা" (দ্র: The Complete works of Swami Vivekannda. 195. Vol, 4.p.368)









 বিশ্ব/সঘ।তকতা কর্রর্নান।

 প্রজাদিগের পিতা-মাতা. প্রজারা তাহার শিঙ্ত সন্তান। প্রজাদর সর্বতোডাবে র্রাজ
 পৃঃ ২৩৬ বর্তমান ভারত)


 "First bread and then religion" अर্থাৎ প্রথমে রুটি जার পর্র ধর্ম। তিনি আরও স্পষ্ট কররে বালেছুন. "রুটি চাই-যে ঈশ্বর কেবল স্ব,র্গর চিরন্তন সুখের কথা বলে. অথচ রুটি যোগারত পারে না তার প্রতি আমার কোন বিশ্বাস নেই।" (দ্রঃ ঐ)। বিবেকানন্দকেও স্বাধীনতার ইতিহ্হসে স্থান দেওয়া কী করে যাবে তাও চিন্তার বিষয়।

## শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

 রবীন্দ্রনাথ অনাত্ম। ১৮৬১ খৃষ্টার্স জ্রז্ম অর ১৯৪১ এ তার মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা প্রাচুর্য এত বেশী যে বিরুদ্ধে কোন সত্য তথ্যত মিথার মচ

 যেমন বন্দেমাতরম ধ্বনী ভারতত প্রতিধ্মানিত তেমনি রবীন্দনাথের 'অনণণ মন
 অবশাই ৷্য অবদান থাকরব তা আশা করা ঋুবই স্বাভবিক।






 ভাজন হহত এক ঢিলে দুই পাখী মারার মত ১৮৯৬ সাল্ল কলকাতা কং?্রেসসর
 এবং আজ্জ সেই সুরু ঐ মন্ত্র বা গান পড়া চল巨ছ । তখন হতে বক্কিম একেনারে

 উচ্চাসনে র্বসিয়ে তাঁককে বক্কিরের মত সরকারের তোতা পাখি করা চনতে পারর। ক্বির কবি প্রতিভা যে জীবন্ত জ চলন্ত ছিল তাত্ত সন্দেই ছিন না।

মুসनম!न জাতির প্রকাশ্য প্রত্দিন্দ্দ্যী রক্ষণশীন ব্রাদ্木ণ্যবাদের তিলক ১৮৯৭ খৃষ্টাক্রে জেলে যান। তখन করি অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং ঐ शিন্দু মহসসভায় এক নম্বর नেতা তিনককের মামলা খরচা চালাননার জন্য একটি অর্থভাণার খোলেন। (দ্রঃ বাঙাनীর রাষ্ট্রচিন্তা. পৃঃ ৩২२)। जোড়া হিন্দুরা যখন দেখলেন স্বাষীনতা आক্দোলান্ন অবদান সবই প্রায় মুসनমানদের আর হিন্দু নেতাদের অবস্থা এক এক জনनর এক এক রকম তখন তাঁরা শিবাজীকে আকবরের মত সাজ্রিয়ে গুজির্যে ছত্রপ্পতি বীর বनে ঘোষণা করত়ত চাইালেন। সেই জনা ১৯০৪ অनা মত় ১৯০৩
 করাত্ত শিবাজ্জী উৎসব পালন কর৷ হয়। এবং সেই উৎসব ভবানী পূজ্জা করা হয়। ঐ রকম উৎসবেড কবি ‘শিবাজী উৎসব’ নামে স্বরচচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। צু
 প্রচার করার দায়িত্ নেন তাঁদদর মাধ্য রবীন্দ্রনাথ প্রথমশ্র্রণীর অর্গাইনাইজার। শিবাজীর প্রশংসা আর মুসলমান স্যাটদের দুর্নাম করা यার্দর ব্রত ছিল রবীদ্দনাথ

 অচলিত ১ম খণ্ণ. বিশ্বভারতী, পৃঃ ৩০২)



 खয়াম এই জারে সরেরা"
f্রান आরূ লিতখাচন "এক ধর্ম রাজ্ৰা হরব এ মহাবচন করিন সম্বল।
 जाएँ







 পরাধীনতার অশাত্তি হতু. বির্ভেদের অশান্তি হর্ত রেহাই পাতয়া যার্। চখন



 ভুলাইলে চলিবে না बে, হিন্দ মুসলমানের সষ্ধক্ধের মধ্যে কোন পাপই ছিন না.

 কবি তথन সপक্ষ-বিপক্ষ কোন পক্ষেই না গিয়ে নোবেল পুরক্ষার পাওয়ার জন্য
 বহৃবার তঁকে যেতে হয়েছে। এনয় ব্ব তাঁর প্রত্जির বিচার হয়েছে তার লেখার งপর তারপর তাঁকে তাঁর প্রাসাদ্ থাকা অবস্থায় পুরক্থৃ করা হয়েছে। বরং



 এগিশ্যে যাও্যাই ভান মনে করি।









 निभ্ধङরর্তী, ১৩e৫ সংক্করণ. পৃ: ১৬৯)
 স্পiট ভমায় বলেন। (

अন্রকের মর্ত রবীন্দ্রনাথ বিপ্মরের বির্সদ্ধবাদী ছিলেন। চোর. ডাকাত ৩ ホঞাদের সম পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করতেন স্ব/ষীনতা বিপ্লবীদদর। "রাজ্রনৈতিক খুন-জখম নুটপাটটর জনা যারা দায়ী তারাজ অন্য অপরাধীদের চেয়ে কম ঘৃণ্য নয় বলে তিনি মরে করতেন।" (দ্রঃ বাঙ্গালী রাষ্ট্রচিত্তা, পৃঃ ৩৪৮)

অথচ কবি অना স্থানে বনেছ্ছেন, "ক্ষমা যেথা ক্মী দুর্বলতা- হে রুদ্র নিষ্ঠুর যেন इরে পারি তথা-তোমার आদেণ্ণ যেন বাসনায় মম-সত্যবাক্য বনি ওटে খর খড়গ সম-" এই পরশ্পরবিরোধী দুটি কথার কোন্টি সমাজ গ্রহণ কররে?

গাা্ধীজি যখন প্রয়োজনে বিলেতী র্জিনিস বর্জন ও বিদেশী কাপড় পোড়ানের নীতি সমর্থন ও গহণ কররেন তথন রবীন্দ্রনাথ ঢাঁর বিরুত্ধ্র মত প্রকাশ করেন, "গান্ধীনীতি সংকীণ চিন্তাপ্রসূত জাতীয়তাবাদদ প্রতিষ্ঠিত-ভাররতর সনাতন. ববর্বিক ভাবধারা থেকে গাক্ধীনীতি পৃথক। বিদেশী বস্ত্র পোড়ানোয় জাতি বিদ্বেষই প্রকাশ পায়।" (দ্রঃ বাঙানীর রাষ্ট্রচিন্তা)

বক্কিম যাঁদের নিকট অনদদ্শ তাঁদের নিকট কবিকে তাঁর ভাব শিষ্য বলা কবির उপর অবিচার করা হয়, यদি প্রমাণ না থাকে। তাই প্রমাণে জন্য এটাই य<থষ্ট इবে "বক্কিমের বঙদর্ণন আমাদদর সাহিত্য প্রাসাদের বড়ো সিংহদ্বারট। খুলিয়া দিয়াছিনেন। এখন আবার তাহার এক একটি মহললে চাবি খুলিবার সময় আসিয়া巨ে ‘‘্রততহাসিক চিত্র’ অদ্য ‘ভারত্বর্ষ্রে ইতিহাস’ নামক একটা প্রকাও রুদ্ধ বাতায়ন রহস্যাবৃত इর্ম্য শ্রেণীর দ্বারদেশে দঙ্জয়মান।" আজ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার কদর্য প্রচলन याতে ইতিহাসের ব্যািচার বলা য়ায় তারও প্রবর্তনে রনীন্দ্রনাথ্রে

সীমতিরিক্ত সমর্থন ছিন। অবশ্য তিनि জানতেন তাতে সামান্য ইতিহাস आর বাকি মিথ্যা; তুচ্ছ ज অলীক, अলিখিত লোক কথার ভেজাল ছাড়া কিছ্হ নয়।
 ও সমালোচনা ইহার প্রধান কাজ। সমत्ठ জনশ্রুতি, निখিত এবং অলিখিত তুচ্ছ এবং মহৎ, সত্য এবং মিথ্যা, অথবা অতির্জিত, যাহা কেবল স্থানীয় বিশ্বাসব্রাপ প্রচনিত তাহার মধ্য্যে অনেক ঐত্হাসিক সত্য পাওয়া यায়। কারণ ইতিহাস কেবল তত্থ্যে ইত্হিহাস নরহ. তাহা মানব মनের ইতিহাস, বিশ্বাস। আমরা একান্ত অশা করির্তছছ, এই সংহ্রহ কার্মে ‘ঐ্র্তিহাসিক চিত্র’ সমস্ত দেশকে অ|পন সহায়তায় আকর্মণ করিয়া आনিতে পারিরে।"







 थাকলেও তিনি হিন্দू জাত্কেই মুসলমানের মত গড়় তোলার জনাই কষাখাए কররজছেন।

 ইংরেজ তোষণণ পরিণত হয় এবং ইংরেজ জাতির সক্গে তथা ইউর্রোপ্প
 স্যার উপাধি ৩ নাইট উপাધিও প্রাণ্ হন। জালিয়ানওয়ালাবగগ ইংরের্রেের ভারতীয়দের ৩পর ?পশাচিক অতাচারখनি চানালোর প্রতিবাদ্দ দেশে বিক্ষেভ
 ভাট পড়ে। যেহেতু দেশ যথন রক্তাক্ত বিপ্রবে উদ্রুদ্ধ তখন তিনি বিলেত গমন
 নোবেল প্রাইজ তাগ করা বা आরো অনেকে যা आশা করেছিলেন जা তায়া
 ऊাঁ় ব্বাধীনতায় অবদানের পরিবরর্তে বাধাদানই বৈশিষ্ট্য হর্যে थাকে, তাহলে সারা ভারতে তাঁর বিथ্যাত রচনা "জनগণ घन अধিनाয়ক জয়হহ ..." গানটি आাठীয় সभীঢের মর্যাদা পেল কেমন কর্রে? তাহনে কি বক্কিমের বন্দেমাতর্মমর মত এই সभীততর অবন্श?





 প্রমাव পাजয়া দু'ঢि কিত্তু এক র্জিনিস নয়।



 এব.জन সুদক্ষ নিল্পীর এত বড় গলদদ থাকা তো সষ্বব নয়। आমাদের বক্ত্য. কবির কবিতা লেখা ভুন্ল হয়নি। অসলে যারা ক কবিতাটিকে জাতীয় সझীত বর.ল ভেটটাভুটি করে ঠিক করের্গেন. ভুল তাদের। আসল তথ্য প্রকাশ করলে आমদের মহামানা লেতালের অনেকেই ইংরেজদের খাস দালাল ও কেনা গোলাম মনে इওয়া অসষ্ব নয়।

আমাদের ভারত স্বাধীনতার স্বীকৃতি পেয়েছে ১৯৪৭ খৃস্টারक आর রबীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ১৯৪১ খৃস্টার্দে। অর্থাৎ স্বাধীনতার অর্দ্ধযুগ পৃর্বে। সুতরাং পরাধীন ভাররতর নাগরিক হিসেবে তাঁর দ্বারা ঐ কবিতাটি রচিত হর্য়েছ্লি। তাই জাতি. ধর্ম নির্বিশেষের জন্য জাতীয় সঙ্গীত সুন্দর হয়নি। আলোচনার আর একষাপ অপ্পসর হলে যা পাওয়া যাবে তাতত হয়তো রবীন্দ্রনাথ এবং আমাদের জাতীয় সঙ্ীত নির্ধারকদের প্রচারিত সম্মানের ভাবমৃর্তি বিকৃত বিল্রী হয়ে শ্যতে পারে।

১৯১২ সালে শোষণ, অত্যাচার আর অনাচারের প্রতীক ইংরেজ সফ্রাট পঞ্ধ্মম জর্জের সম্মানেই ডিসেম্ষরে দিল্লীর লান কেল্মায় কবি ঐ ইংরেজ বাহাদুরকেই লিখিত কবিতা উপহার দিয়েছিলেন। "জনপণমন অধিনায়ক জয় Cহ ডারত ভাগ্যবিধাতা"ই হচ্ছেন মহামত্ মধ্চম জর্জ। অन্য কেউ একই কবিতা निখলে তাতে স্বাধীনতার শত্রু বা দালাল বলতে এতটুকু অত্যুক্তি থাকতো না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বলা কঠিন বৈকি! ভারতের কোন বীর সন্তান শোষক ইংরেজ স্র্রাটকে ভারত্রের ভাগ্যবিধাতা বলে জয় হে, জয় হে, বলত্ত পারে কি? আমরা यাদের হোমরা চোমরা মন্ন করি সেই কবিত্য ও সাহিত্যিক ও লেখকদের বইতুনো বা লেখাগেলা নিষিদ্ধ इয়নি? बেখার দায়ে জেল তো হয়নি? তাহলে কি নিষিি্ধ इ্যয়া ইংরেজের आমলে নিয়ম ছিল না? ছ্যা. নিচয়ই ছিল। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম লিখিত 'যুগবানী’ ১৯৩১ খৃস্টাব্দে নিষিদ্ধ হয়। ঐ সাললই ব্রজবিহারী বর্মণের তরুণ বাঙাनী বই নিিিদ্ধ হয়। "১৯২০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্ষন্ত ১৭৪টি বাংলা বই নিষিদ্ধ হয়েছে। এর आগেও বাংলা বই নিষিদ্ধ হয়েছে। তার সংখ্যা心 কম নয়। ১৯৩৪ সান হত্ত এ পর্যন্ত শ আড়াই বই নিষিদ্ধ হয়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ১৬৬টি বাংলা বই নিষিদ্ধ হয়েছে।" (শ্রী fিশির করের নেখা হতে নেওয়া) বিজয় নাল চট্যোপাধ্যায়ের ‘কালের তেরী’’ বই নিষিদ্ধ হয়েছে। মুকুন্দ দাসের ভালো নাম ছিন যজ্ঞেশ্বর দে। তার অন্েক বই বাজেয়াষ্ধ एয়़। यथा ‘কর্মत্ষেত্র’ ‘মাতৃ পৃজা’ প্রভৃতি। তিনি গ্রামে গ্রামে ऊাঁর গান সাহসিকতার সত্গ্র খ্নিয়ে বেড়াতেন আর তার ফলেই তাঁর বই বাতিল। ১৯৩৪ সাহল জ্ছেনদ আর জরিমানা লের্গেছ্ন। তার নোবেল প্রাইজ পাওয়া টার.গট fivn না। ऊাই ইংরেজকক ভয় ও তোষণ দিয় পৃজা করার প্রোজন ছিল না।





 শাস্তিপ্রাত্ত), বিমনা দেবীর ‘শিখি পুজ্জ;, সুরেন্দুচন্দ্রের ‘হোল कী’। চাশশিিষাল
 ‘সিপাহী यूप্ধ্রের ইতিহাস", য্যেচিতে প্রমাণ করা হয়েছে ১৮৫৭'ส বিभষ
 স্বাধীনज সং্গাম"। बই সমস্ত বই বাজেয়াণ্ত করেছিন ইংরেজ স্রকাশ্ল। কাউকেই স্যার, নাইট ও নোবেল প্রজ উপাধি দেওয়া হয়নি। রজনীকাষ্ত vণ্চে 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'টি অনেক সত্য সе্বাদ প্রকাশের জন্য নিষিদ্ধ হয়। জানা ন निয়োগীর ‘দদশের ডাক’, ‘বিপ্পবী বাংলা’ এবং ‘বিলাতি বষ্ত্র বর্জন কর্রিব কেন? বই তিনটিই ইংর্রে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। এর কারণে বারে বারে চাঁকে জেলে যেনে হর্যেছিন। সোযনাথ নাহিড়ীর ‘সাম্যবাদ’ বই বাজ্যোত্ হয় এবং
 না কেন'? বইও সরকার বক্ধ করে দেয়। কিন্তু স্ধধীননত আন্দালন্নর তথাকথিত বেদ आনন্দ মঠের ওপর কেন নিষেষাজ্ঞা ছিল না।

आবদूস সামাদ ও आসিকুদ্দিনের যুক্তোবে লেখা इযরত আनী ও হনমানের্র नড়াই', ১৯০৮ সালে কলকাতা হতে প্রকাশিত পুস্তকটি বাজেয়াণ্ত হয়। দू লেখক এবং প্রকাশক আফজুদ্দিন আহমাদকে শান্তি নিয়ে হয়েছিন। এখলোকে
 লেখকদ্দের কয়েক সহস্র উর্দু বই, প্র্রিকা ও পুস্তিকা বাজেয়াণ্ত করা হভ্যেছে। প্রায় প্রত্যেক ভাষায় বহ বই সরকার বাজ্য়াণ্ত কর্রেছ। পরিশেশে এক দর্রি বলিষ্ট









‘কनानीक़়শম

ডোমার ‘পরেথর দাবী’ পড়। শেব করোছি। বইuান উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজ
 এধাম- আমার বে অভিজ্ঞol হয়েছে তাতে এই দেখলাম এক্মা ইংরের গডর্নমেন ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রচার বাক্যে বা ব্যবহার বিরুদ্ধ্গ আর


ইতি
তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
२৭ মাঘ ১৩৩৬
উত্তরে শরৎন্দ্র লিてেছেন .... "আপনি नিত্ছেছেন ইংরেজ্র রাজ্যের প্রতি
 মধ্য দিয়ে করার নেষt করতাম তাহলে লেখক হিসেবে তাতু আমার নজ্জা ज অপরাধ দুই-ই ছিন। কিন্ুু জ্ঞনত ত করিনি। করলে Politicianßhr Propaganda হত, ক্নুু বই হত না। নাनা কারূণ বাংনা ভাযার এ ধরনের বই কেউ লিঁখ না। অমি যখন निখি এবং ছাপাই তার সমম্ত ফনাফল জেনেই করেছিন্নাম। সামান্য অজূহাতে ভারততর সর্বত্রই যখন বিনা বিচার্র, অবিচারে অथবা বিচার্রের ভन কর্রে কয়েদ, निর্বাসন প্রতৃত্তি নেগেই আছছ তখন आমিই যেন অব্যাহতি পাবো, অর্ৰাং রাজ পুক্তষরা আমাকেই wমা করে চলবেন, এ দুরাশা আমার ছিল না। অাজও নেই.... আমার প্রতি আপনি অবিচার করেছেন।

দেশের বাইরের অভিজ্ঞোও আপনার অত্ত্ত বেশি, আপনি যদি শুধু আমাকে এইাুকু অদেশ দিত্তে বে, এই বই প্রচরের দেশের সত্যিকার কন্যাণ নেই, সেই আমার সান্ত্রনা रত।"
(দ্রঃ মनीत्দ্র চক্রবর্তী निशिত দরদী শরৎচন্দ্র)
শ্रীমणী রাধারানী লিখিত এক প্রে (সামতাবেড় ১০ অট্টোবর, ১৯২৭)
 'পথের দাবী’ যখন বাজেয়াষ্ত হয়ে গেল তথন রবিবাবুকে গিয়ে বলি যে, आপনি यमि একটা প্রতিবাদ করেন তো কাজ হয় বে, পৃথিবীর লোকে জানত্ পার্র
 পৃথিবী घूরে घুরে দেখলাম, ইংরেজ রাজশক্তির মত সহিষু এবং কমাশীन রাজশক্তি আর নেই। তোমার বই পড়নে পাফকের মন ইংররজ গভর্নমেন্টের প্রাি जপ্রসন্ন হয়ে উঠে। তোমার বই চাপা দিয়ে তোমাকে কিছু না বলা তোকাকে প্রায় ফমা করা। এই फ্ষমার ওপর নির্ভর করে গভর্নমেন্টকে যা-অা নিন্দা করা সাহসের বিড়ষ্বন।।" (দ্রঃ শরূৎ সাহিত সং্পহ, ১০ম সষ্बার) সবচেয়ে মজার কথ্থা.





 কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে এবং এই বে আমাপের লেশের্র
 रচ্ছে সমस्ठ নিফ্ন হয়ে যাবে"। (দ্রঃঃ ঐ)
 পথের দাবী পড়ে ইংরেজরের সহিষ্মতার প্রংশসা করেছেন। बই বইচে নাষি ইংরেজদের প্রতি বিদেষের ভাব আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। অমাম্ম ‘প্ৈে্র দাবী’ পড়़ আমাদের দেশের কবির কাছে यদি অই দিকটাই বড় হয়ে बাcে, তাহলে স্বাধীनতার জন্য অার आন্দোলন কেন? সবাই মিনে ঢো ই?রেজরের কাঁ九ধ করে নেচে বেড়ানো উচিত। হায় কবি, ঢুমি यদি জানতে তুমি আমালের্গ কত বড় আশা-কত বড় গর্ব, ঢাহলে নিচয় এমन কথা বলতত পারত না। কবির কাছে आমার ‘পথের দাবী’ এত বড় লাঋ্থন হবে এ আমার স্ধপ্নের অতীত
 বলতে পারব না’। ( (্রঃ শরৎচন্দ্রের לুকরো কथা, अবিনাশচন্দ্র ঘোষান)

শরৎবাবু মৃত্যুর কল্যেক বছর পৃর্বে বলেছিলেন, "আমার আার পাচ্যানা বই यमि সরকার বাজ্জোষ্す করহো তাহলে आমার অত দूঃখ হত না।" (निষিক্ধ বাং্না পৃঃ ৩৩) শরৎ চন্দ্রের মৃত্যুর পৃর্বে কেট তাঁর স্বপ্নকে সফন্ন করতত্ত
 তিনি বাং্লার মत্রী ছিলেন। (দ্রঃ ঐ পৃঃ ৩৪)
 ররীন্দ্রনাथকে বে চোখে आমরা দেখি বা দেখানো হয়েছে, শরেচন্দ্রেক কিয়ু णा










 आান্দালন স্তক্ক করতত কতটা ভৃমিকা ছিন তা উপরোক্ত তথ্থো উদ্ঘাটিত। ইংরেজ কর্ত্থক নোবেল প্রাইজ, স্যার ও নাইট উপাষিপ্রাণ্ড এবং 'জনণণমন অধিনায়ক’ কবিতাটি জাতীয় সभীতে মর্यাদাপ্রাপ্ত আর ইঃর্রেজদের পক্ক হতে সেই রক্তাক্ত आন্দোননের সময় তিনি বার বার ঢাঁদের দেশে নেমত্তন্ন্রাষ্ত মনীষী ছিলেন।

आর এদিকে নজর্পুল অত্তত দর্রিদ্র ঘরের অর্থাভাবী কবি। প্রকাশ্যে ইংরেজবিরোধী, তাই তাঁর বই বাজেয়াষ্ত আর হাতকড়া দিত্যে জেনখানায় বন্দি জীবনयাপন, কারাগারে চাবুকের অঘাতপ্রাত। ইউরোপ বা বিলেত হতে নেমত্নন্ন হতে বঞ্চিত ইংরেজের দেওয়া নোবেল প্রাইজ স্যার, নাইট প্রতৃতি উপাধি হতে বঞ্চিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও নজরুনকে উপযুক্ত মর্যাদায় আมরা যা দেয়ার তা দিয়েছি? জনগণমন কবিত এত সমাদৃত কেন ত নতুন ছেলেমেয়েদের জানা নেই। কারণ সব জানা সত্ত্জে ওপর মহন হতে এ কাঔ ঘটেছে। নীমू মহনের লোক ত। যে বুঝতু পেরেছেন ততত সন্দেহ নেই। নজর্রুলকে রবীন্দ্রনাথ্রে পাশে
 পূঃ পাকিস্তান বা বাংनাদদণের অধিবাসীদের সশ্মান প্রদর্শন। শরেচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
 অভাবী অবস্থায় পরলোকগমন করেন। যদিও ঢাঁর জন্য পৃথকভাবে লিখলাম না। তবে यা লেখা হয়েছে সেটাকে বৃহৎ গ্থন্থ রচন্নার কাঠামো করা যায়।

## জহরলাল নেহর্প

घতিলাन नেহরুর পুত্র জহরনাল ১৮৮৯ श্चিট্টার্দ জনাগ্রহ করেন। ক্কুলে পড়তে গিশ্যে দেখা গেন তিনি একেবারেই বোক্মটে। তখন পিতা পাঠিয়ে দিলেন পঞ্তিদের দেশে এবং শাসক মনিবের দেশ ইংল*। সেখান থেকে এনেন কেমব্রিজ। ১৯১২ তে ব্যারি্ট্টারি পড়ে দেশে এলেন, একেবারে সাহেব হয়ে চনनে, বননে- চরিত্রে ও চিত্তায় একেবারে বিলেতি সাহেব। বাপ চাইলেন ছেলের নাম ছড়িয়ে পডুক আইন ব্যবসায়। কিত্হू মত্কিষটা জোরালো ছিন না। जাই তাঁর দোষ দেওয়া যায় না। তবু বাপপর পয়সাতেই সাহেবী চান চালাতে नाগলেন। ১৯১৬ ঢে হয় বিবাহ। ১৯১৯ সালে চলে জালিয়ানওযয়ালাবাপের
 নিয়ে সিমলায় বড় হোটেলে। আর সাহেবী হোটেনچেনোতে সাহেবী ফরমায়েস जनুयाয়ী চটপট কাজ পাওয়া যায়। ঠিক ఏ সময় आফগানদের সল্পে ইংরেজদের
 এबजन ই そढ্রেज ডিঃ ম্যাজিট্বেট তাঁকে ভারতীয় বনে হোটেল হতে চনে যেতে
 যুব丹 দিতে হরে যেকোন আফभানীর সজ্গে কथা বলরেন না। யरत্রणাল সাহহবদের

 হবে। ট্রেনের কামরাত্তে ইংরেজ প্যাসেঞারদের কাए হত্ে অপমানিষ হশ্রে তিনি
 করে বোঝা যায়। এটা জালিয়ানাবাগের হত্যাকাতงর পরেই যमি एফ ঢাएলে চার পার্টিতে যোগ দেওয়া অকটা স্বর্ণোজ্জ্বল পদক্ষপ হত। বছর্গথানেক মানা কিए্য ভূমিকা পালन কিরে তাঁর কারাদণ হয়। সেই সময় ঢাঁর ইংরেজथ্রীচিচে কিए
 অন্তরে অকৃত্রিম ইংরেজপ্রীতি থেকেই গেল।" (দ্রঃ Mosley The last days of British Raj, P-76) গাক্কীজির কাছে নেহর্র একর্ম আण্মসমর্পণ করনলেন। আর দু'জনের নীতিত্ত প্রায় মিন হয়ে গিয়েছিল। গাদ্ধী সুভাষচন্দ্রের মতবিরোধ চরমে ওঠ১। গাঙ্ধীজি দেশকে ঠাণ্ডা রাখতত চাইলেন আর সুভাষ স্বাধীনতর জন্য যুদ্ধ করতে দেশবাসীকে প্রেরণা যোগাতে লাগত্লন তথন জহরলাল কোন পক্ষে যাবেন সকনেই দেখতত চান, তাই তিনি ঠিক ঐ সময় ইউরোপ ভ্রমণে বের হলেন। শ্রী গপানারায়ণ চন্দ্র জহরলানের জন্য লিখেছেন, "পগ্জিত নেহর্র গণতন্ব্রের একজ্জন বড় পাণ্গ ছিলেন-তিনি মুখে বলেন এটা অनায় কিন্তু কাজের বেলায় চূপ করে থাকনেন। আর যাঁরা চির্রদিনই গোপনে ইংরেজকে সাহায্য করে এসেহে, এমনকি শোনা যায় শ্রী চন্দ্রশেখর আজাদ ও খ্রী ভকৎ সিং-এর মৃত্যু ও ফাঁসির জন্য যাঁদের দু-একজন প্রত্যক্ষ ৩ পরোফ্াবে দায়ী, সেই বঞ্ষিত দুস্থ ভীরুরাই তখন কংঞ্গেসের মন্ত্রণাদাতা! পণ্তিত নেহরু ইচ্মা করলে এ বিরোধের সমাধান করতে পারত্নে মনে বুঝেও ভয়ে কাজে কিত্র করতে পারলেন্ না। ভয়ই কাপুরুস্ষতার লক্ষণ।" কারণ, সুভাষ বাবু যষল ব্যক্তিত্বের জ্রোরে কংগ্থেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন তথনই প্রস্তাব পাস হশ্রে
 কমিটির সভ্) মনোনয়ন হ্বব। নেহরু গান্ধীকক বলত্ন, "You permanent Super President of Congress"। ১৯৩৯ সানের ২৯ অখিল অগত্যা সুভাষ বাবু পদত্যাগ করেন। যোগ্য নোরেন্ম পमणাাণ

 শ্রেণীর স্বাধীনতার নায়ক দেশবন্ধু চিত্তরজন দাসের মাবন্ী সুভাষ রোসরক
 ফ্যাসিষ্ট বলতত হিটলার. মহান হিটলার বা জুদ্ে হিতলার বোঝার তাহরে সেরকম

งกo
অনেক লোকই কংগ্মেে দক্ষিণপন্থীদ্রে মাঙ্রে পাওয়া যাবে।"
( $5:$ Michael Edwardes-The Last year of British India, p. 67
 সেই অজ্হাত তাঁকে তিন বছরের জনা তাড়িয়ে দিলেন। তিনি জানতেন, এরা বিপ্লব কর্রেনি, করবে না ৩ করতত দেবে না, তাই আন্দোলন চালিয়ে যেতে नাগলেন। ছাত্রদল তাঁর পাশ্শ অলে দ্ডড়াতেই সরকারের পুলিশের সক্পে সংঘর্ষে ছাত্র নেত জ্যোর্শির্য ভৌমিক ও ঢাকার অনিলচন্দ্র দাস প্রাণ দিলেন।

দনে দলে বীর জোয়ানরা যখন কমিউনিট্ট দলে বোণ দিতে নাগলো তখখ জয় প্রকাশ নারায়ণ. নরেন্দ্র দে ও आর অশোক মেটার চেষ্টায় কহগ্থেসের ভেত্র জন্ম হয় কংথ্রেস সোশালিষ্ট পার্টির। এইবার মূসনমান জাতির পুরাতন পাথ ও কমিউनिট্ট পার্টির নতুন পথ অর্থাং পূর্ণ স্বাধীনতা ও বিপ্পবের বুলি বনে সগ্গাম চালানোর কথা ঘোষণা করে। (দ্রঃ V.V. Balabushevich-A Contemporary History of India. p 294-95)

১৯৩৯ সালের ৩ সেণ্টেম্নেে দ্বিতীয় বিপ্বয়দ্ধ আরু হয়। জার্মানদের আক্রমণে শাসক ইংরেজ ব্রিট্টিশের জাহাজ একে একে জলের তনে তনিত্রে গেন। তথन গীক্ধীজি খুব শোক পেলেন এবংং দুঃথময় বিবৃতিও দিলেন (দ্রঃ অবিম্ররীীয়, ৩২ পৃঃ ২য় キও) नఆনে পড়তে লাগলো প্রচ বোমা। ইংণেজ
 করেছিনেন ইংরেজের জয়। কারণ তারা জয়ী হয়ে ভারতকে স্বাধীনত দেবে আর यদি পরাজ্িত হয় তাহলে রাগে, দूषথv, अडিমানে ত नাও দিতে পারে।

কिন্তু নেতাজী গাকীর কাহ হতে আঘাত আর অপমানের কমাখাত পেয়েও দেশের জন্য সব ভুলে নিজের ইজ্জত নষ্ট इওয়ার কथা চ্ত্ত্তা না করেও গাক্কীর কাছে করুণ आবেদন করলেন বে, এই উপযুক্ত সময় এখন যদি আমরা ভারতে বিপ্পব জোরদার করে ইংরেজদের বিক্বদ্ধ্র যাই তাহলে বহুদিলের আশা পূরণ করে आघরা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করত্ পারবো। आপ্পি অকদু চিত্তা কর্কন। অপৃর্ব সুযোগ।
"সেদিনেন সেই শ্রী ভষ্ট দিনে গান্ধীজি ইংরেজের শোকে মুহমান।" (দ্র:
 এগিয়ে আসবে কে জান? গাক্কী বললেন, ইংর্রজকক ধূংস করে আমরা
 struggle, 3, 34) সারা ভারতের কোন বুদ্ধিমান ও দেশভক্ত ঐ কথা


 অनন্যোপায় হনে ভারত্বাসীর্র অন্ত্র ধারণণে্রও অধিকাব্র आাহ। (দ্রঃ Arad India Wins freedom, 34)


 নবাব সিরাজ্রে অন্ধকৃপ হত্যার মিথ্যা মনুম্মন ভেঙ্ে ফেলার জনা সর্রকার্রের
 নয়; বরং জাতীয় মর্যাদাহানির মনুমেন্ট সেটা। সুতাষের জেলে যাওয়া ভেন সাহারা ভারততে মনুব্যের মনে তাঁর প্রতি অক্তির জোয়ার এনে দিল। তখन গাষ্ষীজি, জহরনাল বুঝে দেখলেন জেনে যাওয়া ছাড়া সম্মান অক্ষুন্ন রাখা বা জনসাধার্ণণের্রে মনের মোড় ঘোরানো যাবে না। তাই ১৯৪০ সালে অক্টোবর মাসে কর্রেেন সত্যাথ্হ নাম্ম জৃনত্ত বিপ্পব। গলায় মানা পরে ইংরেজের মানের ও সপ্মানের তেমন ক্ষতি না इয় এমন ছোট একট। আইন অমন্য করে একে একে ভ্্রভাবে জেনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। প্রথল্ বিনোবাজাবে গनায় মানা পরে প্রথম সত্যাখ্রী সাজ্লেন। তিন মাস জেল মজ্রুর হল। গস্ছানারায়ণ বাবু নিখেছেন, "অক দিনেই তিনি পরম তাগী দেশকর্মী হয়ে পোেন আর লেই জোরেই আজও ভুদান যজ্ঞ্রে প্পৗরহিত্য করেছেন আর কৃগ্রেস তার পৃষ্ঠপোষক। এর আগে দেশের লোক হয়ত তাঁর নামই নিত না।" ক<্যেকদিন পরে সারা ভারতের দ নম্বরের সত্যা্রহী এগিয়ে এনেন পতিত নেহরু। তিনিও চার বছর কারাদ পেলেন। এমন করে ভারত্ত বিশ হাজার সত্যা্পীীী বন্দি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করনেন। এখানে নেতাজী आর নেহহৃ্ক্র পথ ও মতের কত তফাৎ। ঐ বিশ হাজার লোকের ইচ্মাকৃত্ভাবে জেলে ঢোকার আখহ নিছক ড্রান্ত পথ বলে
 ছিন বেশি।

আজ কিল্হু লেই সতাগ্যীী দলের অনেকে জ্জেস খাটার সনদ chখিত্ম বাস চালানোর র্ট্ট অর ছেলের বড় চাকরি উদ্ধার করে উপকৃচ হঢ্ছেন। সুভাষ বসু
 ऊँর গৃহেই বन्मि রাখার ব্যবস্থা হয়। ওখান হতেই লেতাতী মুসমমান সেজে
 ভারতের বাইরে হতে কোন রেডিও সেন্টার খুলে তার মাধ্যমে ভারতের জনণণ বিলেষত হিন্দু জনগণকে কং্্রেলের মায়াজাল হত্ত মুক্ত করার জনা একেবারে কাবুলের পথথ রাশিয়ার দিকে রওনা হলেন। পৌছালেন পেশোয়ার। জখান হতে সঙ্গে করে নিত্যে চললেন রহমত্যা কাবুলে। কাবুল হতত সুডাষ চললেন রাশিয়ার

বেখারায়. ওখান হতে সমরখন্দ। ২৮ মার্চ বিমানে বার্লিনে এলেন। সুভাম জার্মান হতে দু’টি রেডিও সেন্টার খুললেন- একটির নাম দিলেন ‘কংত্গেস রেডিও' যার দ্বারা কংথ্রেস ভক্তদের ডাক দেবেন। আর সুদূর দৃষ্টিসম্পন্ন সুভাষ জানতেন ভারত্তর স্বাধীনতার স্রষ্টা মুসলমান জাতি, তারা শ্ধু কংগ্রেস, ইংরেজ সৃষ্ট ভারতীয় নেতদের বাধা দান ও বিরোধিতার জন্য অকৃতকার্য হতে চলেছে। তাই অপর রেডিও সেন্টারের নাম রাখলেন আজাদ মুসলিম রেডিও। ভাররে ঐ মহানেতা সুভাষের বড় শক্রুদের মধ্যে অন্যতম ঐত্হিসিক শত্রু ছিলেন নেহরু। সুভাষ যখন ভারতের বাইরে গিয়ে আজাদ হিন্দু ফৌজ গঠন করে লড়াই করত্ত করতে ভারতের দিকে এগিতয়ে আসছেন তখন ব্যারিষ্টার পণ্ডিত নেহরু দেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন আর বক্তৃতার বড় অংশ হচ্ছে সুভাষ এলে আমি রাইফেল হাতে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াব।" (দ্রঃ অবিশ্মরণীয়, ২ খণ্ড) তাছাড়া অন্য জায়গায় তিনি নিজ হাতে ঞ্লু করে মারবো’ বলে প্রকাশ্য সভায় ভাষণ দিয়েছেন। এর কারণ চিত্তা করলেই বোঝা যাবে তিনি কেন এ কথা বলেছিলেন? কে বা কারা তা বলিয়েছিলেন? আর এ অশোভন অন্যায় উক্তি দেশের কল্যাণে বলেছেন না নিজের কল্যাণ?

আর আজ আমাদের মাতৃভূমিকে ত্রিখগ্তিত দেখছি প্রথমে বিনা প্রমাণে জানতাম যত দোষ সব জিন্নার কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। জিন্নাও ইংরেজেরই হাতে গড়া নেতা। কিন্তু গাা্ধী, জহরলাল, প্যাটেল প্রমুখ পণ্তিত যদি রাজি না হতেন ভারত ভাগ হত না এটা শত শত বর্তমান ইতিহাস বিজ্ঞীনীর মত। মিঃ মাইকেল ব্রীচার খ্রিস্টান লেখক জহরলালের একজন প্রথম শ্রেণীর বন্ধু ছিলেন। প্রমাণে বলা যায় নেহরু তাঁর জীবনী নিখতে ভার তাঁকেই দিয়েছিলেন। নেহরু তাঁকে বলেছিলেন, "অথণ ভারত থাকনে প্রতিদিনই সাম্প্রদায়িক অশান্তি লেগে থাকত, তাতে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হরতো না এবং অচিরে স্বাষীনতা পাওয়ার কোন উপায় থাকত না। তাই তিনি দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছেন।" (অবিস্মরণীয়, ২য় খণ্ড, পৃঃ-১৭৮)

পরে মিঃ মসনেকে নেহরু যা বলেছিলেন তা আরও স্বচ্ছতর। "সত্যি কথা বলতে কি, আমরা ক্রান্ত, বার্ধক্যও আসছে। আর জেলের কষ্ট সহ্য করার ক্ম্া আমাদের অনেকেরই নেই। যদি ভারতের ঐকক্যের জন্য লেগে থাকতাম তাহলে আমাদের জেলে যাওয়া অনিবার্য হয়ে উঠত। পাঞাবে অশান্তির আগ্তন দেখ্খেছি, প্রতিদিন নরহত্যার খবর পেয়েছি- এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় দেশ বিভাগ মরে করে এটা গ্রহণ করেছি। তবুও গাা্ধীজি 'না’ করলেই আমরা সং্গ্রামই করে যেতাম । অমরা এই মনে করে দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছিলাম যে, পাকিস্তান হবে অ্ষ্ছায় আর আমাদের কাছে ফিরে আসতে বাধ্য হববে। আমরা কোনদিনই ভাবতে পার্রিনি যে এত লোক মরেও কাশীর নিয়ে আমাদের এত তিক্তততা বাড়বে।" (Mosley. P-248)









 निরেট বোকা ইত্যাদি। সাহেব জিন্নাহকে জানার ভানে জেনে யেनলেন
 आইন ব্যবসাख্যে অকৃতকার্य ত তিনি জানতেন। आর জিন্নাহ ব্যারিন্টারি পর্রীষায় কৃতিত্তের সর্গ পাস করে বিলিতি ছাঅ্রদের চমকে দিত্যেছিলেন তাও তিনি জানত্ত।। जার জিন্নাহ «ে বুধ্ধির যুদ্ধে জহরুলাল, গাক্ষী ও কংগ্রেসের হর্তাকর্তদদর অধিকাংশকে পরাজ্রিত করেছেন তা মিথ্যা বলা মুশকিন।
 দেখ্খ যায় তাঁর তখनকার দিনে ফিস ছিন দুই হাজার পাউও বা ত্রিশ হাজার টাক। जাই ভারত্তে কমিউনিদ্ট পার্টিন জনাদাত কমরেড মুজাফফ্র आহমাদ निঢখছেন, "তিনি ফিস নিতে অন্ধীকর করেননি কিন্ুু ফিস দাবি করেছিলেন দूই হাজার পউও (ত্রিশ হাজার টাকা)। মিঃ সি, অলস্টনের দৈনিক ফিস ছিল এক হাজার টাকা। অই হিসেরে জিন্নাহ কিদ্ বেশি ফিস্- দাবি করেননি।" (দ্রঃ आমার জীবন ও ভার্তরর কমিউনিষ্ট পার্টি পৃঃ 889, সুজাফফ্র আহমাদ)।
 কন্যা কুমারী প্যামেলাকক রাজনীতি লেখানোর ভান কর্রে গালীর দিকে নিক্কে করলেন। आর नেহর্রুর অত্যत্ত आদূরে মাহহীনা কন্যা ই দ্দিরাকে ল্রেए जালবাস দেয়ার জন্য মিঃ জানসনকে निয়োগ কর়েন। জার बর্ড ऐসম্ এবং



 মশไে তाই निত্খছছন. He had long been a widower, and he was a lonely man, Lady Mount Batten filled an important gap in his life (Mosley 103)। माजनाना अअाम

 मूर्यलज।

চতুর ইংর্রেজ বিলেত হত্তে কাজ সমাধা কর্লো প্রেরিত নেতার চাতুরী দিত়। অiমাদের দেশের হঠাৎ নেতার দল তাদের চাতুনীর শিকার হয়ে ইতিহাসকে অঞ্ধকার করেছেন বনলে ঠিক হবে কি ভুল হবে কে জানে?

## চিত্তরঞন দাস

১৮৭০ খ্রিস্টা<্দে চিত্তরজ্জন দাস জনাগ্রণ করে ১৯২৫ সালে তিনি পর্লোকগমন করেন। তাঁকে অনেকেই দেশবক্গু বলে থাকেন। অতি অবশ্যই र্তিনি দেশনन্ধু তো হিনেেনই; বরং সর্ব ভারতীয় হিন্দু লেতার শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। जिনি ছিনেন সত্যিকার চিত্তাশীল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সত্যবাদী লেত। তিनিও একজন ব্যারিষ্ঠর ছিলেন। তিনি আইসিএস পরীকায় ফেন্ল করেছিলেন। তাতত তিনি ইচ্মা করে ফেল করেছি বা ইচ্মা করে ঘোড়ায় চড়ি নাই বলে কোন অজ্রহাত করতে পারতেন কিন্তু তিনি সহাল্যেই বলেছিলেন I came out first in the unsucessful list অर्थाৎ ফেন করার তালিকায় आমি প্রথম হয়েছি।

তিनि দাদাভাই নৌরজী, সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, অনুকৃল ঠাকুর প্রমুখ
 হশ্যেছিন। ফরে প্রত্যেক নেতা ও সাধু পুরুমদের অকৃতকার্যতার পরিণাম ও পর্জিমাণর পরিমাপ তো তিনি করেই হিলেন। সেই সক্গ্র সমস্যার সমাধান को তাও তিনি আবিষ্ষর করেছিলেন। প্রথমে তিনি সাম্প্রদায়িক ‘অনুশীনন’ দলের টানাটানিতে সেথানে যুক্ত হল্যেছিলেন। आর তাঁকে ভাইস প্রেসিড্রেন্টের পদও
 তবুও তাদদর সংশোধন্নে চেষ্ঠা করনেন। যখন বুঝালেন তাঁর পক্ষে তা সষ্ব নয়, তথন তিনি নিজেই সরে এলেন ‘অনুশীলনের’ আওতা থেকে। ক্রুম ক্রমে লোকে তাঁর বোগ্যতায় মুপ্ধ হতে থাকে এবং আইন ব্যবসায়ে ঘুব নাম ছড়িয়ে পড়ে। টাকা উপার্গনও বহৃল পরিমাণে হতে থাকে। কিন্দু দেশবন্ধু দু'হাত জাতি ধর্ম নির্বিশশষে দান করতে থাকেন। লোকে তারকে দাতা দৃীচি বলতত, সুসনমানরা ऊাঁকক দাতা হাত্ম তাই বলতে। এইবার তিनि প্রত্যক রাজনীত্ত্তে নেমে পড়লেন। জহরনাল ও গাঙ্কীজি বেচারাদের ভাগ্য মন্দ, ব্যার্টি্টারী পাস করেও आইন ব্যবসা চলেনি। তাই রাজনীতিত্ত এলে বরাং ভানই করেছিলেন তাঁরা।

 आাকার ধার্রণ করে তখন তিনি তাঁর উপার্জনের রাশ্তা ইচ্ম করে বন্গ করে লেন।
 आসবে সেখানে। তার আযগই তিনি নিজ্জের আাদর্ণ সামর্ন বেষে অনগণরে

 পিতা মতিলালের সভাপতিত্বে অমৃতসর কংগ্গেসে চিত্তক্রলনের "Total Obstruction" এর পন্থা সুপারিশ করেন এবং কংন্গেস চিমকাল লোষক সরকারের তোষাক হিসেবে এবারেও সভায় ভারত সচিবকে ধনাবাদ খানারোর প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ভারত বীর চিত্তরজন বীর সাহসী সৈনিকের মত ষীত্র অচ্বিাদ করে জানান যে, ধন্যবাদ জানানো বন্ধ হোক। যেহেতু এই ধন্যবাদ প্ান ীীপ্প্ত্ত ও তোষণ ছাড়া কিছूই নয়। কিন্তু তাঁর এই यুক্তি কেউ গ্রহণ না কর্মায় সে প্রস্তাবটি নিহ্ত হয়। চিত্তরঞ্জনের পৃর্বে জাতির জ্রনক গাষ্কীজির আর্বিভাবই হয়নি। গান্ধী ভ চিত্তরঞ্জন একই সময়ে কাজ করেছেন। গান্ধীর বহু কাজ্রের তিনি প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু গ্রহণ হোক আর নাই হোক তিনি তাঁর উদার ও সমতাবাদের বা ন্যায়নীতিকে বর্জন করে গাক্ধীবাদে আত্মসমর্পণ করতে পারতেন না।

১৯২২ সালে ডিসেম্বর মাসে মতিলাল, লালালাজপৎ রায়সহ অনেকেই দেশবন্ধুর প্রভাব আঁচ করতে পেরে তাঁর সঙ্ে যোগ দেন। ১৯২৩ সালে স্বরাজ দল পরিষদের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাভ করেন। কিত্তু মক্ত্রীত্ব গ্থহণ কর্লেন না। চিত্তরঞ্জন বুঝেছিলেন স্বাধীনতার ইতিহাসে মাওলানা শাহ ওলিউল্মাহ আর সৈয়দ আহমাদ ব্রেনবী হত্ত মাওনানা মুহাম্মদ আनী, মাওলানা শওকত আলী প্রমুখ হাজার আলেম ও কোটি কোটি মুসলমানের অবদানকে চাপা দিয়ে এবং মুসলমানদের উপপক্ষা করে স্বাধীনতা ও সংহতি, সংগঠন, সং্প্রাম কিছূই সষ্ভব নয়। তাই বাংলার হ্ন্দুও মুসলমানদের মিলনের জন্য একটি চূক্তিপত্র রচনা করেন। কারণ বাংলা হাচ্ছ ভারতের মস্তিক্ক। বাংলা ঠিক হওয়া মানে ডারত ঠিক হওয়া। বাংলার চূক্তি পত্রটি ছিল এই রকম-

১।"বभ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু-মুসলমান निর্বাচন नোকসংষ্যানুপাক্ত হইবে। কিছুকান পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্বাচন কধ্রিবেন।
 নির্বাচিত হইবে, অর্থাৎ যেখানন মুসনমান সংখ্যা বেশি সেখানে শতকক্রা ৬০ ખন মুসলমান এবং হিন্দুর সংখ্যা র্বেশ হইলে শত্করা ৬০ অन হিন্দ निর্বাচিত হইবেন।

৩। বাংলার মুসলমানগণ লোকসংখ্যানুপাত্ত চাকন্নি পাইবেন।
8। আইনের দ্বারা ধর্ম সংক্রান্ত কোন বিষয় বক্ষ হইবে না। यে সম্প্রদায়ের ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে কোন কিছ্র নত়নন नियম প্রব্বর্তিড ইইরে. সে সম্প্রদায়়র শত্করা অন্তত ৭৫ জন লোক অনুমোদন কর্সরেলে তবে উই। হইরে পারিরে।

Q। (ক) 4र्মের জन্য यদি গোহত্যার প্রয়োজন হয় তবে হিন্দুগণ উহাত্ বাধা প্রদান করিতে পারিবে না। অার মুসলমানগণ৩ হিন্দুর প্রাণ বাথা লাগ এমন গ্গান গোবধ করিরেন না।
(থ) নামাজ পড়িবার সময়ে মসজিদের সম্মুখে সঞ্\}ীত হইতে পারিবে না।" (দ্রঃ সুকুমার রজন দাসের ‘দেশবব্ধু চিত্তরজন’ ১৯৩৬, পৃঃ ২০২-২০৩)।

উপরোত্ত চুক্তিপত্রের জনা শ্রী লৌরেন্দ্র বাবু বनেছেন, "তিনি মনে করতেন বে মুসनমন সম্প্রদায় সর্ব দিক দিয়ে হিন্দূদের মত সমান যোগ্যणা অর্জন করন্ন এ ব্যবস্থার প্রয়োজন স্বতঃ弓 চলে যাবে।" চিত্তরঞ্জন একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্ঠার অতীত্কে ম্মরণ করে, বর্তমান পরিস্থিতি পরিদর্শন করে আর অবিষ্যৎ চিত্তা করে চমৎকার চড়़ান্ত সমাধান সৃষ্টি করলেন। যাঁরা সত্যিকারের শাত্তিপ্রিয় ও ভারতপ্রেমিক হিন্দূরা তা মেনে নিনেনন আর অনা ধার্রে সমগ্ণ মুসলিম সমাজও তা মেনে নেয়। তাই ভারতবন্ধ চিত্তরজনের অই বিথ্যাত চূক্তিটি ১৯২৩ শ্রিজ্টার্দে অনুম্মাদিত হয়। কিষ্ুু হিন্দু মহাসডার সমর্থকরা এবং মুসনমান বিদ্বেবী কংগ্রেসের খোলস পরা নেতারা নানা ও্জন, আলোচনা, সমানোচনা ও পর্यালোচনা করে একটি আইন্নে ফাঁক বের করে সেটি হচ্ছে এই বে, একটি উপসর্মিতি গঠন হোক এবং এই প্রস্তাবটি সারা ভারতত কতটা গ্রহণ্যাগ্য দেখা হোক। (দ্র: Subhas Chandra Bose, The Indian Struggle, 1920-42, 1964, p-92)

বিরাট ষড়यন্ত চনতত নাগলো। চিত্তふজনের কোমল হুদয়ে বড় ব্যথা পেলেন, বুঝতত পারনেন নেতাদের কাছে দেশ আাগ নয় সাম্প্রদায়িকতা আর নিজেদের জেদ বহালই বড়। ত্বু তিনি বীরত্তের সত্গ কাজ করত্ত লাগলেন। সুতা্যের
 णাঁকক তিনি অন্তত হিন্দু -মুসনমান মিলনের ক্ষেত্রে পক্ষে পাবেন বলেই আশা রাখতেন। কনকাতায় পপৗর সভার নির্বাচন আরষ্ঠ হয়। লেই নির্বাচতে ১৯২৪ খ্রিট্টা<্রে কলকাতার সর্ব প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন দেশবন্ধু চিত্তরজন। आর তার চিত্তা, কর্ম ও মনের সभ্ী সুভাষ চন্দ্র হন চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। তাঁদের দুজনেরই জনপ্রিয়তা আরও প্রমাণিত इয়। বিরোধীরা হিংসার দাবানল नूকিয়ে রাฑ্ কোন মুহ্রুর্ত্র প্রতীষ্ষায়। গাকী, সুভাষ ও চিত্তরজ্জনকে অনেক বিষয়ে ভান চোখ দেখর্তেন না। ফলে চাঁরাও তাকক অনেক ক্ষেত্রে ঠাঙা সংযত অপমন করততে কুণ্ঠাবোধ কর্রেননি। ত্বুও দেশের খাত্রে তাঁকেও এক পথ ও
 ভাগ্যাকাশে প্র্ণিমার রাত্রি এগির্যে আলে। ঐ সময় দেশ্ সুন্থ পরিবেশ গড়তে
 एয়। !েশবभুর মৃত্যাত দেশ কাদত্ত থাকে কিন্ুু দেশ শক্রুর দল গোপন অনল্দ
 यার জন্ম দিয়ে গিয়েছিনেন চিত্তরঞ্জন। ১৯২৬'ন সমীক্মায় প্রহসন করে সেই ঐচিহাসিক চুক্তিটি বাতিন করা হয়।


 করেছেন। সেই সময় হিন্দু জাতি সহযোগিতা না করে বরং বেশির্র ভাগই টাদের্প বিরোধিতা করে এসেছেন। এখন মুখে ম্খিলন মৈত্রীর লম্ধা বুিি না ষলে
 মুসলমানদের শতকরা ৮০ আর হিন্দুদের বাকি শতকরা ২০টি হিসাবে চাকপি বন্টনের কথা বলেছিলেন-
"Once Mr Das announced as A.I.C.C. president that as the Muslims of Bengal are baekward in every sphere of life, therefore they will have the facilities to join in cvery government office by $80 \%$. It's a matter of regreat that after he died some of his followers assailed his opposition and his declaration was repudiated. The result was -that the Muslims of Bengal moved away from the Congress and the first seed of partition was sown" (

মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মতে চিত্তরঞ্জনের হঠাৎ মৃত্যু না হরে ভারতবর্ষ ভাগই হতো না। ভারতের ইতিহাস অনা রকম হতো। "হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ছিল ঢাঁর অহোরাত্রের চিন্তা। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জन্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। ঐক্য ও সহযোগিতার তাগিদে ব্পচিচ
 अপ্রিয়ভাজন হতে হয়।" (বাঃ রাষ্ট্রচিত্তা, পৃঃ ৩১৮)। ১৯২৫ সাनে চাঁর মৃষ্যু্র


 জমিয়তে-ই-উলামা ইত্যাদি। হিন্দু মহাসভা ও আর্य সমাজ णन্ধি आন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্যহণ করে এবং ভারত্তের উত্তু্ন প্রেেশের্র প্রায় ৮৪টি মুসলমান
 মোহন মালবা. লাজপাতরায় প্রমুখ নেতার পরিশ্রমে সে বাজারে মুসলমার্নবির্দ্ধ

অড়̦य্রকে কাজ্জ পরিণত করতত দশ লাঘ টাকা সগ্মহেরও ব্যবস্থা করা হয় এবং ¡ ১৯২৬ সালেই ‘रিন্দू সংঘ’ নাম্ একটি মারাঘক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাছাড়| "অভয় आা্রশ্ম’ শিবাজী উৎসব পালন কর্রার গোড়াপত্তন কর্রে। হিন্দু মিশনের ভূম্মিকাও ছিল ચুবই মারাঘ্মক এবং ঋ্মংসা্মক। (দ্রঃ A. E.porter, census of India, 1931, Vol, V.part I, Report, P.394)

ইং ১৯২৭ সালে ফরিিপুর ও বরিশালে হিন্দু-মুসলমান দাগা হয়। ছোট বড় নাना দাঙ্গ নানা স্থানে চলতে থাকে। ১৯৩০ সালে ঢাকায় জোর দাशা হয়। কিত্তু মুসলমানদের পক্ষ হতে বে দাপ্ কুনি হর্রেছিন তার বেবির ভাগ ছিন শোষক মহাজন ও জমিদার্রদর ওপর আক্রমণ। আর জমিদাররা ঐ আক্রমণ প্রতিহত
 বলে উন্লেখ করলেে তা ছিন অর্থননতিক। প্রমাণ, দ্রং-বাঙাनী বুদ্ধিজীবী ও বিম্ম্নিতাবাদ, পৃঃ ৩২০, অষ্যাপক অমলেন্দু দে)

১৯২৯ সালে আগার্ঘার নেত্ত্ণে অল ইণিয়া মুসলিম কনফারেন্স হয় অবং
 কাজে লাগান্নার জন্য অগ্গসর হন। দেশবক্\%ুর মৃত্যুর পর হত্তে এইভাবে ভারত্র সর্বনাশ সাষনের মহড়া চনতে থাকে। চিত্ত্রজন দাসের মত এতবড় বিরাট চিত্তাশীন নেতাকে ইতিহাসে বেভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে তা বড়ই নজ্জাকর। তাঁর বড় অপরাধ তিনি সাম্প্রদায়িকতা হতে দৃরে ছিলেন। সেই জনাই কি তাঁর খ্যাতি কম?

## ঈশ্বর্রচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর সম্ধক্ধে आলোচনন বক্কিম প্রসর্পে কিঞ্কিৎ করা হর্রোছ। অবশ্যই প্রच্যাত নেতা প্রত্যেকের বিষয়ে আলোচনা অনেকের্র কামা, তবুও তা সষ্বব নয়। বিদ্যাসাগর মহাশ্যও কোন দিন স্বাধীনত সগ্গামের সমর্থক হিলেন ना। পুরোপুরি ইংররজের বেতনভেগী বিশ্বাসভাজন ব্যত্তি হিনেন। ইংরেজের সৃষ্ট
 বে সকল মৃন কলেজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিন তার বিরাট দায়িত্ণ যাঁর งপর দেওয়া হয্যেছিল তিনিই হচ্মেন বিদ্যাসাগর। অনেক উন্নতি ও পুরক্কাররর
 সন্তানরা পড়ার অনুমতি পেত। সেখানে বিদ্যাসাগর কায়সস্থদেব ছেলেদের নেওয়ার
 অनনन्नত শুদ্দ বা অ্বাশ্ষণ জাতির জন্য কোন রক্ম সুপারিশ তিনি করেননি। (দ্রঃ বিদ্যাসাগর ও বাঙাनী সমাজ, ওরিত্যেন্ট লং মান, পৃঃ ৫২8-৫88)
 ভান্রতবাসীর ওপর আস্থ হার্রিয়ে কেলোিহেন। তাই তিনি বলেহিহেন, "আমার দেশের লোক এত অসার ও অপদার্ব বলিয়া পৃর্বে জানিলে জমি কথনই বিষया

 বनে অনেকে মনে করেন না। অनেকের ধারণা, তিনি অকটি বাল্য বিষবাকে


 ধর্মগ্থ্থ মন্থন করে বিধবা বিবাহ বৈধ করার রাত্তা বের কর়তেই হবে এयং
 মোষ, পৃঃ 98)

বিদ্যাসাগরকে आมরা সরম্বডীর বরপুত্র মনে করনেও তিনি ধর্ম মানতেন কি ना তাই আজ তর্কেন ব্যাপার। কারণ কোন দিনই তাঁকে মন্দিরে পুর্েোহিত জার দেব-দেবতাকে ভক্তি করতে দেখা যায়নি। অখুমাত্র সরকার্রের মার্থে রাজনৈনততিক কারূণ ধর্ম সংক্কারে উদ্যোগী হয়্যেছিলেন। বেমন তিনি কোন হিন্দুকে পত্র লেখার
 निచেছেন, "এবদিন দাদা সুখাসীন হইয়া কथাবার্তা বলিতেছেন এমন সময় দুইজন ধর্ম প্রচারক ও কল্যেকজন কৃতবিদ্য ভ্র্রলোক আসিয়া উপবেশন পৃর্বক

 বিষয়ে মীমাংসা হইবার সষ্টাবনা নাই।"


 পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মকেন্দ্রিক জাত্কে বশে आনার জন্য তিনি. ধর্মে্ম কथा বঢেएেন



 সং্কৃত কনেজে বেদান্ত ও সাংখ্য আমাের পড়াত্তেই ছয়। কী কারণে পড়াচ্ হয়


 প্রতিশেষক হিসেবে ছা্রদের ভাল ই?রেজি দর্শন শান্ত্রের বই পড়ানো দরকার।" (দ্রঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাপর उ উनবিংশ শতকের বাঙাनी সমাজ, অধ্যাপক বদরুদ্দিন উমর) উদ্ধৃতিতি থুব বুব্সে পড়া প্রয়োজন।
 ছাপাখানা, প্রকশন সংং্থা ইত্যাদির ওপর তাঁর যথেষ্ট কর্ত্ত্ণ থাকা সভ্তেও তিনি কৃষকদদের দূরবছ্থা অথবা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও রচনা করেননি। বিদ্যাসাগর সেটা না করার কারণ। বক্কিমের মত তিনিও জনত্েে বে চিরিহ্হায়ী বন্দোবন্তের বিকুক্ধে আন্দোলনের অর্থ ইংরেজ শাসনের বিকুদ্ধে দাঁড়ানো; তার উচ্ছেদ ঘটত্ত সহায়তা করা"...। (দ্রঃ ঐ)

ঈপ্পরুন্দ্র বিদ্যিসাগর ইংরেজি শিফ্ষা ও ইউর্রোপীয় উদারনীতিবাদের বাঙানী সমাজের চিন্তাগত পচ্চাদপদত্ এবং অন্তঃלীন কুসংপ্কার দূরীককরণের একটা নিচ্চিন্ত উপयুক্ত প্রতিশোধক হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন এবং সেজনাই তিনি जারতবর্ষ্ ইংরেজ বির্রোধিতা তো করেনই না, উপরন্ত্র সিপাহী বিদ্র্রাহের ব্যাপার্রে সশ্পুর্ণভাবে উদাসীন, থেকে ভারততবর্ষে ইংরেজ শাসনের দীর্ঘ জীবনই কামনা করেছিলেন।" (দ্রঃ অধ্যাপক বদরুদ্দিন উমরের উপ্বরচচ্দ্র বিদ্যাসাগর ও উनिশ শতকের বাঙালী সমাজ, পৃঃ ১০৫)

এমনিজাবে আজকাল यাঁরা ঐতিহাসিক নেত তাদের একটি একটি করে তুলে ধরলে বহ বেড়ে যাবে। বেশিরভাগ চরিত্রে না পাই পৃর্ণ দেশশ্রীতি আর না
 ঐতিহাসিক পুরুষ্য স্বাধীনতা আন্দোনন্নে তারও নাকি বহকিছু অবদান আাছ। তাঁর काছছ ভক্তের দল পিপাসার্ত হহ়্ে যাবেন আর তিনি উদার হন্ঠে পরিবেশেন করবেন ধর্ম্র অমৃত বাণী এটাই স্বাজাবিক। কিন্ু তাঁকে বিদ্যাসাগর্রের দরবার্ যেতে হয়েছে। বিদ্যাসাগর কোনদিন রামকৃষ্চের ছায়া স্পর্শ কন্যারও এত্টুক্ প্রয়োজন মনে করেনनि।

বিব্বোনন্দের অরু রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বিদ্যাসাগত্রু কাত্ গিত্রে অত/त্ত অনুनয় বিনয় করে বললেন, "আাম সাগরে এসেছি, ইচ্ছে জাছ্ কিছ্ম রত্ন সং্পহ করে নিয়ে যাব।" বিদ্যাসাগর বুঝতেই পারলেন তাকে দলে ডেড়াবার
 কারূ এ সাগর্রে কেবন শামুকই পাবেন।" রামকৃষ্ণ বললেন, এমন ना হলে जার



অপমান আর উপপক্ষার বোঝা নিয়ে ফির্লে গেলেন। याँরা তাঁর কাছে ধর্মীয় রিপপার্ট নেয়ার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন তাদর তিনি বলন.েন, "এমনকি. তাঁর নিজের মোক্ষ লাভের জন্য ভগবানের নাম করারও ঢাঁর কোন স্পৃহা নেই, সেটাই বোধহয় তাঁর সবচেঢ়ে বড় ত্যাগ।" আরও অনেক কথার মব্যে বললেন্লে आপন কল্যাণ মুক্তি পর্যন্ত তিনি উপপক্ষা কররেন।" (দ্রঃ শ্রী বিনয় ঘোষের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

## (মিঃ মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ)

মিঃ মুহাম্মদ আनী জিন্নাহ ১৮ ৭৬ शৃंট্টাক্দে জনুগ্রহণ করেন। তিনি কংগ্যেসের একজন বিশিষ্ট ব্যারিস্টার ও নেতা ছিল্েেন পনের বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। নণ্তনে পড়ার সময়েই ঢাঁর স্ত্রী মারা যান। গান্ধীজিও মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিয়ে করেন।

১৯২০ সান্লে নাগপুর কংগ্গেস জিন্নাহর সঙ্গে গান্ধীর মতান্তর হ্য়।"তিনি অহিংসা অসহযোগে নীতি সমর্থন না করে বলরেন আইনসক্গত উপায়ে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম।" সঙ্গে সন্গে কংগ্থেসের সভ্যরা প্রত্বিবাদ ও বিদ্র্রপপ তাঁকে উপেক্ষা করেন। সভায় বিশিষ্ট একজন কংগ্রেসী বনলেন, "মোল্মার দৌড় মসজ্রিদ পর্যন্ত।" গাক্ধীজি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ বিক্রপ উপভোগ করলেন কোন প্রতিবাদ কর্লেন না। মিঃ জিন্নাহ ক্ষোভে দুঃৃひ কংথ্গ্রে ছাড়ল্লে। তিনি বুঝলেন যে গাল্ধীজি থাকতে তিনি কোন দিনই হিন্দু কংখ্রেসে প্রাধান্য পাবেন না।"

জিন্নাহ সম্বক্ধে আগেই বলা হর়্েছছ তার দেশ প্রেমাপেক্ষা কিসের প্রেম বেশি? তব্রে একথা দিবালোকের মত সত্যি যে, জিন্নাহকে যদি উপযুক্ত মর্यাদা দেওয়া যেত অथবা অन्তত মুসলমান হিসেবে ঘৃণা ও অপমাণিত না করা হত্তো তাহলে তিनি পৃর্ব্রর মত কংগ্রেসের ভ্রান্ত পথথর গ্ৰোলামি করतত কসুর করত্তেন না। জিন্নাহ দেশ ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি করে সারা ভারততর যে চরম দ্মতি করেছছেন তাও যেমন সত্য গাi্ধীর অবিচার, পক্ষপাতিত্, অদূরদ্দর্চিতা 'মামার জয়’ বলারও সমর্थন করার নীত্তি ততই ক্ষতি করেছে। জিন্নাহ ইসणাম ইসणাম ক<্রে চিeকার করলেও সেটা ছিন্ন প্রহ্সন আর অভিনয় মাত্র।





 উভয়েই গোনাম্মি করেছেন ইংরেজের দরবারে। आর তারাই ত্রীতদালের খাদ্য ৩ পোশাক বন্টনের মত ভাগ বন্টন করে দিয়ে গেছেন। জিন্নিহকে প্রত্যেক বিষয়ে কোণঠাসা করে রাখার প্রবণতা গাা্ধীর বে কেন ছিন তার অন্যতম কারণ ঢাঁরা উভয়ে রকই বংণের লোক, একই রক্তে জন্ম।

প্রমাণে বলা যায় বে, "মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ও ত্রী মেহনদাস করম চাদদ গাক্ধীর পিতামহ ছিলেন কাথিয়াডের এক সম্প্রদায়হুক অজরাটী হিন্দু। কোন বিশেষ কারণণে মিঃ জিন্নাহর পিতা ইসলাম ধ্ম গ্রহণ করে করাচীতে বসবাস করেন।" (দ্রঃ অবিম্মরণীয়, ২ ચও, পৃঃ ৫, শ্রী গझা নারায়ণ) অই অন্থে পৃর্বে আরও প্রমাণিত হয়েছে হিন্দু হতে যাঁরা মুসলমান হয়েছেন লেই নতুন মুসলমানরা भুরাতন মুসলমানদের অপ্পক্চা অত্ত্ত গৌড়া এবং হিন্দূবিঢ্বেবী।

## স্যার সৈয়দ আহমাদ খান

চনতি ইত্হিালে ভেজান সমালোচনা এই গ্রন্থের বিশেষ অস। এই গণ্ত্র মাজলানা সৈয়দ आহমাদ ব্রেনবীর অবদান দেখানো হয়েছে এবং স্বাধীনতার অবদাन বিষয় সমীষ্ষা করলে সৈয়দ ব্রেনবীর একার অবদান অপরাপর শতাধিক প্রকৃত নেতা অপেক্ষাও বেশি। তার নাম চাপা দেয়ার জন্য দিন্झীর একজন সৈয়দ आহমাদকে শাসক আমদানি করে।
 প্রথমে তিনি মাদরাসায় পড়ে অবটি অর্ধ মওনুবীর বিদ্যা অর্জন করেন। সর্রকার নিঃশব্দে ঢাকে অকটি সর্রকার পোট্ট সেরেশোদারের পদ দিয়ে নিজেদের সেবায় निয়োজিত করেন়। কিমूদিন পরে দয়ালু বৃট্টিশ সরকার "ঁকে ইংণেরি শেখার
 কায়hায় যব্বনিকার অত্তরান হতে ऊাঁকে ইংরেজি শিখিয়ে ফেলার ব্যবস্থা হয়। তার পর্রেই जক नाखে তিनि মুनসে<ের পদ পান। পরের পদcক্ষেপেই স্যার সৈয়দ आাহমদ খান সাব জজ হ্য়ার সৌতাগ্য লাড করেন।

চারদিকে যখ্ন ই
 ইপরেজের সক্গে সত্তা বজায় রাখতে তিনি সমস্ত বাবস্থা করেছিলেন। ইংরেজের

 बাजারে দৃই" টাকা করে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থ। হহ। এবার ই!র্রেজ মনিবের

পরামশ্শে তিনি একটি উর্দু বই লিখলেন, যার নামের অর্থ সিপাইী বিদ্রোহহর কারণ। ইংরেজের চানে বহু মুসলমন বিज্রান্ত হয় এবং অনেকের ধারণা মাওলানা, মৌলভী ও বুযুর্গরা সমাজে যে বিপ্লব ঘটিয়েছেন এবং ইংরেজ্রি শিক্ষা নিষেদ করেছেন আর চাকরি বয়কট করেছ্নে, এ সমד্তই ভুল পদক্ষেপ। আজও অনেক ইংরেজি শিক্ষিত মানুষরে বলতে ওনেছি যে ইংরেজি শিক্ষা হারাম বা নিষেধ বলে দিয়ে মৌলভীরা মুসলমান জাতির প্রগতিকে একশত বছর পিছ্য়ে়ে দিয়েছেন। কিল্তু তা নয়। দুধ বড় উপকারীী নিন্দ্রা শ্রহ্মর প্রতিষেধক। টাইফয়েড রোগীকে দুধ দেজয়া আর সদ্য সাপে কাটা রোগীকে ঘুমাতে দেওয়া অন্নক ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। ঠিক ইংরেজ তাড়াবার জন্য 'নন কো-অপারেশনই একমাত্র উপায় ছিল তখন।

১৮৬০ খৃস্টাক্দে নয়া সৈয়দ আহমাদ The Royal Mohammedan মত lndia নাম দিয়ে একটি পত্রিকা চ়ালাতে লাগলেন। ওধু তাই নয়, সম্মানীয় সমগ্র মৌলভী সমাজকে বোকা ও বেকুফ বানাবার জন্য নানা মতবাদ জাহির করলেন। যথা-কোর্রান শরীফ সংক্ষেপ করা ইত্যাদি।

স্যার আহমাদ মনিবদের আদেশ নিষেষ ও পরামর্শমূলক বহু বই ইংররজি হতে উর্দুতে অনুবাদ করার জন্য অনুবাদ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

ইংরেজরা উপযুক্ত লোক চিনতে পারেন। এ প্রশংসা তাদের করনে বোধহয় অবিচার হয় না। এবার নয়া সৈয়দ আহমাদকে ইংলতও নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ভালভাবে ট্রেনিং দিয়ে আবার ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। ফির্র এসে একঢি সোসাইটি তৈরি করলেন, সেটা Society for Edueation progress of Indian Muslims' নান্ম বিথ্যাত। এই সমিতি বিলিতি টাকার গাড়িতে চড়ে প্রচার কাজ চালিয়ে ১৮৭৫ ষৃট্টার্স Mohammedan Anglo Oriental आनীगড় কলেজ তৈরি কন্েনেन বা করালেন। আর ঐ ক্লেজই বিশ্ব বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এ্রইবার यাচাই কब্মা,




 হিন্দু নেতদদের মত সহয্যোগিতি করার প্রয়ার্জন মোন নেন।



স্বাধীনতা সং্গ্রামম এই সময়ে ভাটা পড়ার দরুন্ন সংস্কৃতি শিথিল বৃটিশ রাজের ভিত্তি মজবুত হয়। চতুর ইংরেজ চাতুরী দিয়ে ভারতে কেরানী শ্রেণী সৃষ্টির আস্বাদ পায়। অসহযোগী নীতি রাতারাতি বদলে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতার দুষ্টকতত দ্বিজাতি তন্ত্বের অদৃশ্য ভৃমিকার সৃষ্টি হয়। নয়া আহমাদকে নাইট ও থান উপাধি আগগই দেওয়া হয়েছিল। ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে তাঁকে তাঁর মনিবরা চরম চাঞ্চলাময় পরম পুরস্কার ‘স্যার’ টাইটেল দান করেন। তার পরের দশ বছর সরকারের সর্ব প্রকার সেবা করে ১৮৯৮ খৃঃ তিনি মারা যান।

ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু বিদ্বেষের বীজ বপনের ব্যবস্থা ও ইংরেজের প্রতি অনুগত্যের তালিমের ওপর বেশ জোর দেওয়া হয়। তারই ফলস্বর্রপ ১৯০৬ शৃস্টাক্দে ঐ মহা বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত নেতারা এবং আলিগড় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দই মুসলিম লীগের জন্ম দেন। আর সেই নবজাতক শিত্কে গড়ে তোলেন মিঃ জিন্নাহ আর ঐ শিখ্র খোরাকের ব্যবস্থা করেন কংহ্থেস ও তাঁর প্রধান সাধু নেতা গান্ধীজির দুর্বলতা ও অদুরদর্শিতা।


## ঊনবিংশ অধ্যায়

## বিখ্যাত হয়েও অখ্যাত যাঁরা

आাগই বলা হয়েছে, মুসলমান জাতি কোনদিনই ইংরেজকে গ্রহণ করতে পারেনি। এবার পরিবর্ত্নের পালা आরুম হনন। উনিশ শতাক্দীর গোড়ায় বা বিশ শতকের তরুতে মরে হয় যেন মুসলমান আর কিছूই করেনি, যা কিছু করেছিল यमि সত্তই হয় তো সেই সিপাহী যুদ্ধের জ<ে বা সম<্যে। কিন্তু তা নয়। তু ১৯০৬ সালে खে সমষ্ত বিখ্যাত মুসলমান রাজনীতি সচেত্ন লেতারা নতুন ইংরেজ ভাইসরয় অর্ন অব মিন্টোকে সেট্ট্রাল মুহাম্মাডান এ্যাবোসিয়েশনের তরক হতে অভিন্দন করেছিলেেন তাঁরাও ব্বেিির ভাগই মাওলানা ও মাওলানা ধাচেচে ব্যক্তিবৃদ यथा-মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওनाना সৈয়দ নাসিরুদ্দিন, মাওলানা সिরাজ্রু ইসলাম, মাওनाना বজनুन খান, মাওनाना মোস্তাফা খান, মাওनाना দেনওয়ার হুসেন, মাওলাनা সিরাজুল হক খান, মাওলানা आবদুল হামিদ, মাওনানা বদরুদ্দিন, মাওনাना মির্জা মুঃ মসুম, মাওলানা आবদুল নতিফ, মাওলানা ইবনে আহমাদ, মাওলানা সৈয়দ আশরাফুদ্দিন, মাওলানা আবদুন কাদের, মাওনাना গোলাম রহিম, মাওলানা आবদুন মজিদ, মাওলাना কাজী মমতাজুদ্দিন, মাওনানা শামওন হूদা, মাওनানা সৈয়দ নাসিক্পুদ্দিन, সৈয়দ आমীর आनो এম এ, জनাব মির্জা কাদের, অনারবল নবাব মমতাজ উল্মাহ, आঃ নবাব সৈয়দ মহম্মা, থ্রিস হাবিবুজ্জামান, প্রিস্স আক্রাম হসেন, জনাব মুহাশ্মদ হাयিজ, জनाব মুহাশ্মদ ভাই, জনাব হাজী নृরমूহাশ্মদ জ্যাকারিয়া, জনাব নृরমूহাষদ ইসমাইল, জনাব ইসমাইল খাঁ, জনাব হসেন ভাই, হাজী শেখ বখশে ইলাহি, জनाব आनिর্রেগ খান, জनाব করম आनो ভাই, জনাব সরকফনাজ थान, জनाব সৈয়দ বাদশাহ নবাব প্রমুথ নেতাই সেদিন অ্যাল্যাসিভ্যেশণের মাধ্য়্ম সব্রকার্রে সাহাব্যে ভারতীয় মুসনমানদদর উন্নত সাধন করেন। (দ্রঃ অধ্যাপক অমলেন্দু বাবুর ब্̀ পুষ্তক, প্পঃ ৩৩০)

উপর্রেক্ত মুসলমান নেতারা বঙভপবিরোপী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যোপ

 গজনবী (পরর স্যার উপাধি পের্যেছিলেন), ইসলামাবাদদর মাওলানা

মনির্রুজ্জামান, মাট্টার মাওনানা কাজ্েে आনী. সৈয়দ ইসমাইল হোলেন সিরাজ্木, বর্ধমান জেনার কাসিয়ারা গ্রামর মৌলভী ট.সয়দ आবুল কাসেম, মাওলানা আবদুন মজিদ (দি মুসলমান নামে সাক্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক). भাটনার জনাব আলি ইমাম, (পরে স্যার উপাধি পের্যেছ্লিনে) হাসান ইমাম, ব্যারিক্টার মোজাহেরুন হক, মাওলানা লিয়াকত হোলেন, ডাঃ আবদুল গফুর সিদিকী থ্রমুথ। (দ্রঃ ঐ পুস্তক এবং সমকালের কथা পৃঃ ৭)

কমরেড মুজাফফর আহমাদ লেvেন, "সন্ত্রাসবাদী কার্যকলারপ প্রথম পর্যায় (১৯০৪-১৯১৭) কঠোরजাবে হিন্দू ধর্ম অনুশাসিত ছিন।... হিন্দ̆ রাজত্ধের প্রতিষ্ঠাই চাচদরে অভিপ্রেত ছিন। সন্রাসবাদী বিপ্লবীদ্দর আন্দোলন তুু হিন্দু आন্দালন ছিল না, আসন্ন তা ছিন বর্ণ হিন্দুদ্রের অন্দোলন। (দ্রঃ সমকালের কथा, পৃঃ ১০)

মুসলমান সামগ্গিডভবে যখনই ইংরেজবিদ্দেষ প্রকাশ বন্ধ করল সল্গে সন্গে ইংরেজরা মুসলমনকে সমর্থন ও হিন্দুদ্ের বিষ নজরে দেখতে আরষ করল। যুগ যুগ পরে মুসনমনরা বে অগ্নি आন্দোনন জুালিয়ে তুলেছিন তা সামগ্িি হিনদদ সমাজের সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থন অভাবে বেন স্তক্ধ হল। এবার ইংরেজের প্রত আন্তর্জাতিক নানা প্রকার চাপ্পর কারণে নিজজরাই দেশ ছেড়ে পলায়নেনর প্রয়োজন অনুভব করে। এই সময় হিন্দূদের সন্তাসবাদী অক্রমণে সাথী হিসেবে মুসলমানদের ত্মনভাবে ডারেওনি জার মুসলমানেরাও একম পালা বদলের জন্য ব্যাপকতাবে যায়ওওি।

রবীন্দ্রনাথ সম্বক্ধে অনেক आলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভা স্বীকার সকলকেই করতে হবে। তিনি ভারতের বাইরে ঘুরে বেশ করে বুব্রেছিলেন মুসলমান জাতি সর্ব ভারতীয় নয় বরং আাত্তর্জাতিক জাতি। তাই তিনি শেষের দিকে যুসলমানদের বিরুদ্ধে যাদের তীব্র বিদ্দেষ ও পদোন্নতিকাতরতা ছিল তাদের বিরুদ্ধে অনেক কथা বলত্ত গিচ্যে রবীবাবু निچেছেন, "হিন্দু মুসলমানের সষ্ষ্ক লয়ে আমাদের দেশে একটা পাপ আাছে। এ পাপ অনেকদিন হতে চলে আসতেছে। তা না ভোগ করে আমাদ্দর কোন মতেই নিত্তার নেই।"
"আর মিথ্যা লেখার প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করতেই হবে হিন্দু-মুসলমানের মাঋখানে একটা বিরোধ আছে, আমরা ভে কেবল স্বত্ত্র

"আघরা জানি অনেক স্থানে ফরাসে হিন্দু মুসলমানে বসে না-ঘরে মুসলমান এল্লে জাজিমের এক অংশ ঢুनिয়া দেওয়া হয়, হকার জন ফেनিয়া দেওয়া হয়।
" $ত$ তর্কের বেনায় বর.ে থাকি কি করা যায়, শাশ্ত্র তো মানতে হবে। অথচ শার্ত্ত্র হহন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরশ্পরকে এমন করে ঘৃণা করার তো কোন বিধান দেখি না। यদি বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয়; তবে সে শাস্ত্র লয়ে স্বজাতি স্বরাজ্জের প্রতিষ্ঠা কোনদিন కবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেণে ধর্ম্রে নিয়ম পতিবেশীর হাতে জল খাইলে যারের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করে যাদের জাত্তি রক্ষা করত্ত হবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হত়ে কাদের গতি নাই। তারা যাদিগকে ম্লেচ্ছ বলে অবজ্ঞা করততছে সেই ম্নে্ম্ছের অবজ্ঞা তাদিগকে সহ্য করজ্ত হবে।" (দ্রঃ রবীন্দ্র রচনাবন্গী, দশম খণ্ড, পৃঃ ৬২৮-৬২৯)

ভারত্রে স্বাধীনতা ইতিহাসে যাঁরা বিখ্যাত হরয়ে অখ্যাত অথবা অবলুপ্ত তাঁদের মধ্যে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই রয়়েছেন। মুসলমানদের নাম চাপা দেওয়ার কারণ সাম্প্রদায়িকতা ও গোষ্ঠী সঙ্কীর্ণতা। যখন হ্ঠাৎ নেতার দল দেখলেন মুসলমানদের পূর্বপরিকল্পিত পথে স্বাধীনতা আসবেই, তাকে আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব रবে না তখন গান্ধীজি, নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ নেতা দেশ বিভাগ বেন্ন नিয়েছিলেন। একথা অগগই জানাননা হয়েছছ কিন্তু কেন যে नিয়েছিলেন চাঁর এক অপ্রচারিত অকাট্য, কারণ আধুনিক চিত্তাশীলরা নির্ধারিত করেছ্নে, সেটা হ্চ্ছে এই শে, যদি ভারত অখণ্ড থাকে তাহলে স্বাধীনতার ইতিহাস মক্ঞে হ্ঠাৎ নেতার দলের বেশির ভাগই বাদ পঢ়ড় যাবেন আর চিরদিনের বিরুদ্ধবাদী মুসলমান জাতিই হ্বে সর্বেসর্বা। নিজ্জেদের নাম্মে জয়. ঢাক বাজানো আর ইচ্ছামত ইতিহাস লেখান্রার সন্ধাতনই আজ অখল্ড ভারত নিষ্ঠুরভাবে আহত অথবা ত্রিখত্ডে নিহ্ত।

সুভাস বসু, চিত্তরঞ্জন, নজরুল্ল, শরৎচন্দ্র প্রমুখ প্রকৃত স্বাধীনতা প্রাথ্থী আজ উবপক্ষিত প্রায়। তাঁদের তো তবুও কোন প্রকারর নামটুকু জানানো হয়েছে কিন্তু
 করা হয়েছে তার কারণ কী? यদি সাম্প্রদায়িকতাই কারণ হয় তাহরন্ল হিন্দুদের নাম গোপন করা হয়়েছে কেন? তার সত্য ও সহজ উত্তর তাঁরা সব কমমউনিস্ট হয়ে গিত়েছিলেন তাই তাদের বিষয়ে ভালমন্দ কিছু না বলে চুপ थাকাই ভাन মনে করা হয়়ছছ। অবশ্য কিঞ্চিৎ বাতিক্রম হয়ননি তা নয়।

ইংরেজবিরোধী সংগ্八ামী, যাঁদের ইতিহাসে যथাযোগ্য স্থান নেই চাঁদের সংথ্যা
 फ্রোপদী, লাইলি মজনু অর রুত্তম পালোয়ানের নাম দিয়় ইতিহাসকে ডরিয়ে তোলে তাহ্লে আর कি বা বলা যায়?

ক্ররেড মানরেন্দ্রনাথ রায়. কমররড মুজাফর আহমাদ, কমররড শওকত উসমানী, কমরেড গুলাম হুসাইন, কমরেড ख্রীপাট अমৃত ডার.F. কমরেড সিঙ্গর ভেলু চেটিয়ার, কমররড রামচরণ শর্ম. কমরেড শামস্সুদ্দিন হস্নান. কমরেড

কমরেড মনিলাল, ডক্টুর কমরেড সম্পূর্ণন্দ ও কমরেড সত্যভক্ত প্রমুখ নেতার নাম কানপুর মড়यন্ত মোকদ্দমার রেকর্ডে পাওয়া যায়। অবশ্য এদের অরেকের বিপক্ষেও বিপক্ষীয়স্দের বক্তব্য নেই তা নয় তবুও র্ৰরা হঠাৎ নেতাদের অনেকের চেয়ে বিপদকে মাথায় নিয়ে পথ চলেছেন (দ্রঃ অমার জौবন এ ভারতীয় কমিউন্টি পার্টি, মুজাফফর আহমাদ)

যাঁরা জেল খেটেছেন ইংরেজের বিরুদ্ধবাদী বলে তাঁদের অনেকের মৃ্্য ডাঃ यদু গোপান মুত্যাপাধ্যায়, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, ভূপতি মজুমদার, অমরেন্দ্র চৰ্টlপাধ্যায়, ভুঁপন্দ্র কুমার দত্ত, মননারঞ্জন গুপ্ত, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ভট্টাচার্य, র্বি সেন, অমৃতলাল সরকার, রমেশ চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তির আজও মৃল্যায়ন হয়নি। এমনিভাবে ব্যারিস্টার পুলিন বিহারী দিন্দাও একজন কমরেড ছিলেন। আর ছিলেন কমরেড ক্রেমেন্স, পামদত্ত একজন নামকরা লোক। এছাড়া কমরেড সাজ্জাদ জহীর, কমঃ ডষ্টর জেড এ, কমরেড মোসাম্মাৎ হাজেরা বেগম, কমরেড কুমার মগলম, কমঃ পার্বতী কৃষ্ণাণ, কমঃ নিখিলনাথ চক্রবর্তী, কমঃ ইন্দ্রাজৎ जপ্ত, কমঃ রেনুরায় ও কমঃ জ্যোর্তি বসু প্রমুখ ভারতীয় বিতেতে পড়ত্ত প্রবাসী অবস্থাতেই কমিউনিস্ট পার্টিকক আদর্শ বলে মনে করেন এবং দেশে ফির্রে এসে ভারত্ড পার্টির সক্গে সংযুক্ত হন। এরা বেশির ভাগই দক্ষিণপন্তী কমিউনিস্ট। "আর জ্যোতি বসু প্রমুখ ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসিস্ট)-এর সভ।। বাকি সকলেই দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিতে রয়েছেন।" (দ্রঃ ঐ পৃঃ ৫৮১)

এমনিভাবে ভারতের বাইরে যেস্র ভারতীয়র অভিযান ঢাঁদের মব্ধ্য রাজ্য মহেন্দ্র প্রতাপ, মুহান্মদ সফীক, মুহাশ্মদ মাসউদ আলী শাহ, হাবীব আহমাদ, মथুরা সিং প্রমুখ কমরেডের নাম ও ঢাঁদের কর্ম ও জীবন সংপ্রাম সমীক্ষিত হয়নি। মুসলমানরা যখন হতে মোটামুটি নোক দেখানো ইংরেজপ্রীতি দেখতে থাকেন তখনকার স্বধীীতার চিত্রটুকুই 'ইতিহাসে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে মনে रয় স্বাধীনতা ২ূু रঠাৎ নেंতার দল ও হিন্দू ভ্রাতারাই এনেছ্ছেন আর এক-আধজন মাত্র মা㇇লানা আযাদের মত মুসলমান স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু আসল কथা তা নয়, মুসলমান যখন বারে বারে প্রমাণ পায় তারা ছাড়া কেউ স্বাধীনতা চায় না তখন তারা সাময়িকভাবে বাহ্যিক ইংরেজ প্রীতি দেখালেও ভেতরে ভেতরে ইংরেজ়বিরোধী আগুন জ্বালাতে বদ্ধপরিকর্গ হয়। সেখানেও মাওলানা উবায়দূল্মাহ (সিন্ধূ), মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (দেওবন্দ), মাওলানা আनী ভ্রাতৃদ্বয় ও আরও শতশত আলেম নিজেদের কার্यসিক্ধি করতে অন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ কিছ্ম শিকিত যুবককে ভারত্তর বাইরর পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। যেমন ১৯২৫ খৃস্টাব্দে লাাহাররর বিভিন্ন কলেজ হতে বিপ্লবী, দেশগত প্রাণ প্রচূর ছাত্রকে উধাও বা

 आহমাদ বলেছেন, "লাহোরে বিভিন্ন কনেজ হতে থে পনের্রজন ঘাত্র পালিয়ে গিক্যেছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম নিচে দিলাম।
 নওয়াজ (৫) आবদুन বারী (৬) মুহাশ্মদ आবদুन्नाহ (৭) आবদুর র্মমান (৮) आবদूর রশীদ (৯) রহমত आनो (১০) आবদুन মজিদ। বাকি "চ্জনের নাম আমি জানতে প্রিিনি" (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১৮৯)

অবশ্য ঐ সব দেশগত প্রাণ বীরদের ইংরেজের বিরুক্ধে ‘‘িছাদ’ কর্নার জনাই পাঠিয়েহিলেলে এ মাওলানাদেরই দল। এ কথাটির প্রমাণ ঐ বয়েতেই আছছ "তবে একটি কথা এখানে বনে রাথা ভান বে লাহোরের ছাब্রদের দেশ ত্যাগ করার বৈপুবিক প্রেরণা জুগিক্যেছিলেন প্মৗনভী ওবায়দুল্লাহ সাহেব।... উল্qिशिত $\perp ৫$ জन ছাত্র পরে ‘পলাতক ছাত্র’ বা ‘মজাহিদ ছাত্র’ নাম অভিহিত হয়েছেন। জিহাদ শব্দের অর্থ ধর্মযুদ্ধ। যাঁরা ধর্ম করেন তাদ্দর বলা হয় মুজাহিদ।
 ১৮৮と পৃo)

আগগই বলা হয়েছে, মুসলমানরাই ত্খু পূর্ণ স্বাীীনতার কথা বারবার দাবি করেছেন আর কংণ্রেস নেতারা जা বারবার প্রত্যাখ্যান করেছেন। লেবে মুসলমানদের খিলাফত কমিটি এবং কংগ্রেস যখন এক হয়ে যায় তখনও অনেকদিন অনেকবার ঐ প্রत্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়ে শেষে যখন পূর্ণ স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন রেজুলেশনে বে কথাটি লেখা হয়েছিন তা জানতে পারলে হঠাৎ নেতাদের প্রতি অনেকের ঘৃণা আরও বৃদ্ধি হয়। লেটি হচ্ছে এই-The best interests of India and the Moslems demand that the Congress creed the term "Swaraj" be subtituted, henceforth bv the term "Complete independence," অর্থাৎ ভারতবর্ষ্ের স্বার্ধে এবৃ
 স্বাধীনতা રఆয়া উচিত।" (দ্রঃ সত্যেন সেনের পৃর্ব্বেক্ত পুষ্তক, পৃঃ ১০৬) নতুন সররকার গঠনের দুঃসাহস মুসলমান নেতারা বারে বার্রে বিষ্ষিষ্ার্বে কর্রেছ্লেন

 টবায়দুদ্ঘাহ ভারততর জন্য একটি সরকার গঠন কত্রেছিনেন এবং সেই সুচ্চিন্তিত
 কারণ ঐ আরককারের কমিটিতে ভারতের প্রষানমষ্রী হিলেন মাওলানা বরকতুল্লাহ
 সশ্মানীয় পদে याँকে বরণ করা হয়েছিন তিনি হচ্ছেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ। আর লাহোর হতে আগত মুসলমান যুবকগণ অন্যান্য পদ গ্রহণ করেছিলেন। (দ্রঃ মুজাফফফ আহমাদের পৃর্ব্রোত্ গ্রন্থ, পৃঃ ১৮৯)

মানবেদ্দ্রনাথ রায়़র আসল নাম নরেদ্র্রানা ভউাচাচ্य, পাকা একজন ব্রাশ্ষণ। जতএব তিনি তখনকার নীতি অনুयায়ী সন্ত্রাসবাদীর দনেই ঢুকেছিলেন। "অস্ত সং্রহের ঢাগিদে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্যই বিপ্পবীরা তৎকালে রাজনৈতিক ডাকাত্তিত নিপ্ত হতেন। ১৯০৭ সাতে নরেন্দ্রনাথ এক রেল ল্টেশনে ডাকাতির
 তিনি মুক্তি পান শেষে ১৯১০ সালে চাঁর জেল হয়। পরে জেল হতে মুক্তি পেশ্য় তিनि পাকা ধার্মিক ও সন্ন্যা।সী হয়़ পড়েন। পুনরায় আবার অন্ত্র সরবরাহ মামनায় অভিযুক্ত इন এবং বিদেশে পাড়ি দেন। তখन শিক্ষিত ও সাহসী যাঁরাই বিদেশে याবার জন্য প্রস্তুত হত্তে মাওনানার দরদিদদের সক্xে যোগাযোগ পেয়েছিলেন। তাঁকে অনেকে বিদেলে ভারত্তের কমিউনি户্ট পার্টির স্রষ্ঠা বলে থাকেন। কিন্ু তা সঠিক নয়। অবশ্য তিনিও একজন অनাত্ম প্রত্ঠিষ্ঠাजা বলা যায়। তাই কমরেড মূজাফ্ফর আহমাদও বলেছেন, "প্রবাস্গ ভারতীয় কমিউন্টি পার্টিওও তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।" মানবেন্দ্রনাথের রাশিয়ার মক্কোয় পৌছাবার আগেই মাওনানা জ্যাকোরয়; সেখানে বে ভাষণ দিয়েছিলেন ঢা সারা মক্কেকে কাঁপির্যে দিয়েছিন। ১৯১৯ সালের ৯ জুন তাশখন্দ্দ অনুষ্ঠিত তুর্কিন্তানের কমিউনিস্ট
 ভারত্র্র কমিউনিট্ট পার্টি, পৃঃ ১৯৫) পরে ঐ জাকার্রিয়া সাহেব পৃথিবীর্ন নানা রা⿺্ট্র घুরে প্যারিসে আরও পড়াশোনা করেন এবং ফরাসী ভাষায় অকটি থিসিস লেখেন সেটার অর্থ হচ্ছে 'মার্কসীয় দৃষ্টিতে ভাররতর হিন্দू-মুসনমান সমস্যা' এবং তিনি ভछ্ঠর উপাি লাভ করেন।

স্বাধীনতার জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ করে যাঁরা ইংর্রেজের তোষণ, পোষণ ও आমत्र্রণে নিমत्तণে গিত্রেছিল্লেন ঢাদের কথা বলছি না। সুভাষচন্দ্র আর মাওলানা উবায়দুল্নার মত মানুষের কথাই এখানে আলোচ। জানলে অবাক হত্তে হবে মুসলমান জাতির "খিলাফত আন্দোনন হতে ‘হিজরত’ আন্দোননের উদ্ব্য रয়েছিল।" (দ্রঃ ঐ) रिজরত মানে ধর্মের জন্য অैত্যাচারিত হয়ে দেশ ত্যাগ। অতএব মাওলানার দল সাধারণ মুসলমানদের কোন যাদুতে বশ কর্রেহিলেন, ব্রে দरन দনে লোক ভারত হতে পৃথিবীর এক প্রাত্ত হতে অপর প্রাত্ত ছুটে বেড়িয়েছে। ডাঃ পউভি সীতা রামাইয়া ঢাঁর কংঞ্ৰেসের ইতিহাস The History of the Indian National Congress, Vol. I.P 199 এ निখখছ్। बে "आठারো হাজার মুসনমান এই সমत্যে দেশ ত্যাগ

কররছি:লেন।" এই অব্যর্থ সত্য ঘটনা মুজাফফর আইমাদও স্ধীকার করেরছছন অমার জীবন ভ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পুস্তকে ১৯৭ পৃষ্ঠায়।

১৮, ০০০ মুসলমান প্রত্যেকেই ইতিহাসখ্যাত মননম। তাৰদর ভেতর হতত
 একধার হতত তাঁদের নাম यদি পরপর লিতখ তাদের সম্বক্দে অक্পস্বল্প কর্রেও পরিচয় দেওয়া যায় তাহলে এক পৃষ্ঠা করে লিখনেও ১৮০০ পৃঃ হরে ঢাই কয়েকজন মুসলমান ও হিন্দুর নাম ইभ্গিত হিসেবে আরও লিখছি। কমঃ আবদুল কাদীর (গুনিতত নিহত হয়েছিলেনে). মুহান্মদ আকবর খান, অবনী মুখার্জি প্রমুথ। পরে আরও কিছ্হু ভারতীয় ইউরোপ হৃত রাশিয়ায় গিত্যেছিলেন যেমন ধীর্রেন্দ্রনাথ চঙ্টাপাধ্যায়, ডক্টর ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, সৈয়দ আবদুল ওয়াহিদ,

 অনেক কাজ করেছেন, নিজামুদ্দিন, সাঈদ অহমদ রাজ, সুলতান মাহ্মুদ, ফিদআ আলী, আঃ কাদের শেহরাই, হাবীব আহমাদ, রফিক আহমাদ, ফिরোর্জুদ্দিন মনসুর ও মীর আবদুল মজ্ছিদ, আমীর হায়দার খান. কনকাতার শামসুল হুদা, অধ্যাপক ক্ষিডিশচন্ড্র চীপাধ্যায়, ব্যারিষ্টর জীবন नাল কাপুর, মুঃ কুতুবুদ্দিন প্রমুখ্রে নামও উল্মেখযোগ্য। মাওঃ ব্যতীত বাকি যাঁদের নাম করা হলো ऊাঁরা প্রায় সকলেই কমিউনিস্ট হয়ে গিয়েছিলেন। মাওনানা উবায়দুল্নাহ আশা করেছিলেন যাদের পাঠানো হচ্ছে তাঁরা ঠিক্ত নামাय রোযায় অভ্যস্ত না হর্লেও বা পোশাক-পরিচ্ছদে খনিকটা সাহেবী গক্ধ থাকলেও ধর্মীয় বিশ্বাস তাদের গাঢ়। ফলে তারা জয়ী হবে এবং পরে তাদের খুব পাকা যুসলমান বানিয়ে নিতত পার। যাবে। রাশিয়ার মস্ধোতে অক বিরাট বিশ্ধবিদ্যালয় খোলা হয়েছিল তা প্রবাসীদের জন্য। जেখান্ন শুষু মাথা খঁজবার জায়গাই ছিল না বরং ख্রীতে খাওয়া দাওয়া थাকা আর সস্ঠাব্য আরাম আয়়স ও গোলাপি বিলাসিতারও ব্যবস্থা ছিল। তার চেত্যেও লোভনীय জিনিস ছিন অন্য রাট্ট্রে যাতায়াত বা যোগাযোেেন্ন ও রাধ্টের তর্যফ रতে তখন করা হতো সেটির নাম ছিল্ "Communist Univecity of the Toilng East" नाমে শ্রমজীবীদের্র প্যে্যে কমিউনিস্ট বিদ্যালয়। রাশিয়ায় আরো একটি ÍRussian's Univercity of Oriental Communism" প্রাচ্য কমিউনিস্ট বিশ্ধবিদ্যালয় ஜিন। মিঃ এ. সি. ফ্রি ম্যান या লিগেছেন তাতে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা থাকরতা বেশ বোঝা যায়-"নয়ন ডৃপ্তিকর প্পাশাক পরিহিত লোকের্রা এই বাড়ির ভ্তেত্র ছিলেন. কারুকার্য খচিত টুপ্পি পরা বুখারার র্দ্জির।, ভোল্মা আর ক্রিমিয়ার বাদাম চো:খা
 ভারত. চীন. জাপান ও কোরিয়ার র্রাজনীতিক আশ্রিততরা।" (দ্রঃ ঐ পঃ ৮৯)

এখান হরত বোঝা यায় যে পুরোপুরি অগ্নিমন্ত্রে রঞ্জ্রিত এবং দীকিত ন। করর বিরদাশশ পাঠান্না ঠিক इয়ান। ওখানেই याँরা থাকার ছলनाয় পড়োছেন ज থেরেছেন তাঁরাই পরে কমিউনিস্ট ও কমরেড উপধিতত ভূষিত হয়ে আমাদের
 ※ধু অভাব ছিল পৃর্ণ ধর্ম শিক্ষা ও ইসলামের মতবাদ হতে বিচ্ছিন্নত। মাত্র। রাশিয়ানরা মানবেন্দ্রনাথ রায়কে একটা শিক্ষকের পোস্ট দিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের নানাভাবে দলে টেনেছিল। অথচ তাঁদর ইংরেखি শিক্যা ধর্মের পূর্ণ উন্যাদনা পুরো মাত্রায় ছিল। যেহেতু মিঃ রায় नিখেছেন... Most of them transferred their fanantical allegiance from Islam to Communism... "এই অল্পস্খ্যক মুহাজ্জির যুবকের ভেতরে ইসলাম সম্বন্কে যতটা উন্মাদনা ছিল ঠিক ততটাই উনা!দনা ঢাঁদের ভেতরে এসে গেল কমিউনিস্টে সম্বন্ধেও!" (দ্রঃ ঐ, পৃঃ) ৫০) কমরেড যুজাফফফর অহমদদ नিজজ心 একজন পৃর্ণ মজनুবী না হলেভ বেশ কিছू জানত্নে, যেহেতু তিনি প্রথমে नোয়াখাनীতে আখতারিয়া মাদ্রাসায় পড়েছিলেন এবং পরে পড়া ছেড়ে দিত়় অন্য লাইন গহহণ কর্রে। পরেরে তিনি কেমন করে নাস্তিক হয়ে পড়তেন তা চিন্ত। করা উচিত।

এই কমিউনিজম সাধারণত গরিন শ্রেণীরই বেশি পছ্ছন্দ যেহেতু তাতত দরিদ শ্রেণী মোটা ভাত কাপড়ের আর অনটনের হাত হতে রেহাই পাওয়ার অশ্বাস পাওয়া यায়। কিন্তু এখানে মনে রাখl দরকার ভারতের মৌলানা মওলুবী ধর্মভীরু
 বিজড়িত কিন্তু ছঁ|রা কেন কসিউনিজমবিররাধী? তাহলে কি তাঁরা जেই ইজ্রেব প্রতীক্ষায় आ,ছছ, যেখানে আল্লাহকে স্বীকার করে নিয়় শান্তিবাদ ज সমতাবাদ থাকবে. সেখানন থাকবে না মানুষ্ের মনগড়া পরিবর্তনশীল অস্থায়ী অসার অইন?

জাनिয়ানওয়াनাবাগপর ঘটনা ঘটেছিল ১৯১৭ সালে ১৩ এপ্রিল আর কিসসাখানি বাজারে অনুর্প আর একটl ঘটনা ঘটটছিল ১৯৩০ খ্রিস্টার্প ২৩ এপ্রিল। ১৯১৭ সালে আমেরিকায় ভারতীয় রামচন্দ্র ডরদ্বাজ ইংরেজ্রের বিরুক্ধে
 করে হত্যা করে। ঐ জারিখকে কেন্দ্র করে ১৯৩০ সালে ২৩ এপ্রিল মাওলানা আবদুর রহিম পোপলজি, অল্মাহ বখশ হরতী. গোলাম রব্ণানী লেষ্ঠীর নেতৃত্বে একটি কাউন্সিল গঠিত হয়। বহু লোক তাঁদের ভাষণ খনতে আস্সন। সत্গ সা্পে সরকারি গাড়ি आসে এবং মাওলানারদর এাঁারেন্ট করে। জনতা বাধা দিতে গিয়ে বাধা পায়। অবশেশী পুলিশ গুলি চালয়়। জনত। তখন গাড়ির প্যাট্রোলের ড্রাম ফটিয়ে গাড়িতু আগुন র্ধরিয়় দেয়। পরে মিঃ মেটকাফ ज মিঃ গার্ডন অল্প
 লে丁াদদর মুক্তিন দাবিরতত চিৎকার কর্রছিল। অরর্ভ হল ফায়ার সমস্ত মনুমই প্রায়

আ๒ঢন আহত হতে বাকি থাকে নাই আর অর্নকেই বাজারের উপর় শহীদ হয়ে মৃত্যুর সক্গে সক্ধি করলেন। ওখানে লালরোর্ডা বাহিনীর বীরত্দ ডোলার নয়। যার নেতা ছিলেন সীমান্ত গান্ধী আবদুল গাফফার। তিনিও কিসসাখানিতে বন্দি হলেন। আজ গাফফার খাতনর অবদান হঠাৎ নেতাদের চেয্যেও সহস্র সश্স খণে বেশি এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইতিহাস প্রায় নীরবই বনা যায়।

আবদুল গাফফার খানের একটি বিরাট বীর বিপ্লবী দল হিল। প্রত্যেকটি বিপ্লবী দू－চার দিন না খেয়ে তাঁর্রা লড়াই করতে পারত্তে। তাঁর্রা রক্ত मिতে ও রক্ত নিতে দুটোততই সমান সক্ষ্ম ছিলেন। তাঁদের জামার রঙ ছিল রক্乛ের্র মত লাল，ঢাই＂লালরোর্তা＂বা রেডশার্ট এক ঐতিহাসিক শব্দ।

গাক্ধীজির দুর্বন অহিংস পুতুল বিপ্লবীদের থামিয়ে রাখা সহজ ছিল কিছ্ুু বীत্র বাহিনীকে থামিয়ে রাখা ঢার এক বিরাট কীর্তি। যদি তিনি কংহ্গেসের খপ্পরে ना পफ़তেন তাহলে তাঁকে চাঁর বাহিনীকে নিয়ে তিনি অন্য পてে চলতে পারত্তে। মাওলানা আযাদের কথায় তাঁকে গাঙ্ধী，জহরলাল ও প্যাটেল প্রমুখের সক্গে সং্যুক্ত হতে হয়েছিল। খান সাহেবের সৈনিক দলটির নাম ছিল খোদায়ী খেদম়গগার，যার বাংলা মানে স্রষ্ঠাসেবক। ঢাঁর ভাই，তিনিও বিখ্যাত नেতা ছিলেন，তিনিই ডাঃ খান সাহ্বে বলেই বেশি পরিচিত ছিলেন। ঢাঁদের বিরাট অবদান ঐ খান ব্রাদার্সদের ঐতিহসিক অবদান এরং নেহর্রুর অনেক তথ্য নেহের্রুর অবিচার ও নির্বুপ্ধিতা এবং রাজরৈতিক অনেক ক্রুটির ইত্হিসাস，আসল ইতিহাসে বিজড়িত। মুসলিম নীতগর নেতাদের দেশপ্রেমের পরিমাণের পরিমাপ করেই তিনি কংত্রেসে গিয়েছিলেন কংগ্রেসীদের শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং র্রুটি সংশোধন করতে। ফলে মুসলিম লীগ খান ভ্রাতৃদ্বয়কে খুবই ঘৃণার চোখে দেখতো। কিন্তু কংগ্রেসে यিনি বা যাঁরা মিঃ মাউন্টবাট্টেের দেশ ভাগের সময় পর্ষন্ত সংযুক্ত ছিলেন তিনি আজ ইতিহাসে বষ্চিত কেন？यাঁকে তখন সীমাত্ত গাক্ধী উপাধি দেওয়া হয়েছিল তাঁর আজ গাদ্ধীর পাশে অকটুও স্থান নেই। ＂Khan Abdul Gaffar Khan and his party had always supported Congress and opposed the Muslim League．The League regarded the khan brothers as mortal enemies．（hs＂India wins Freedom by Azad）
 কংগ্ચেস এমনভাবে ত্যাগ করে，যেমন নেকড়ে বাঘের মুত্寸ে ফেলে দেওয়া।（দ্রঃ ঐ，পৃঃ ১৯৩）

এমনিভাবে আরও বহু বিখ্যাত মানুষের নাম আজ অজ্ঞাত যেমন ১৮৭২ সানে মিঃ লর্ড মেয়োকে হত্যা করেছিনেন মুহাশ্যদ শের আলী এবং তাঁর ফাঁসি

रর্যেছিল। ১৮-৭১ সালে কুখ্যাত বিচারপতি কথায় কথায় লাল কেতাবের আইনে বিপ্নবীদের ফাঁসি দিতেন তাঁকক উপযুক্ত পুরক্কার হিসেবে খত্ম করেন মুহাশ্মদ আবদুল্মাহ। ১৮-১b- খ্রিস্টাক্দে অত্যাচারী নীলকরদের বিরুদ্ধে যিনি প্রথমে বিদ্রোহী শহীদ তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ রফিক মণ্ড্। অদের নাম আজও মুছে যাওয়া উচিত নয়। (দ্রঃ আজকাল পত্রিকায় প্রবন্ধ ভারতের মুক্তি সংগ্রাস ও মুসলিম সমাজ, শান্তিময় রায়। ১৯০৮ ডিসেম্বর)

১৯০৬ সালে বরিশালের সং্পামে যিনি নেতৃত্ব দেন তিনি হচ্ছেন আবদুন্মাহ রসুল। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন ত্বু হিন্দুরাই করেছিলেন বনে অনেকে মনে করেন। কিন্তু তার সক্গে মুসলমান উকিল, মোক্তার, তালুকদার প্রমুখ প্রচুর মুসলমান যোগ দিয়েছিলেন তার কিছ্ কিছু নাম বলা হয়েছে তবু তার তাথ্যিক रিসেবে কোন জেন্া হতে কত্খুলো নেতৃস্থানীয় মুসলমান যোগ দিয়েছিলেন বলতে হলে নোয়াখানী $8 \circ$, বরিশালে ৮০, চট্টপ্রামে ৫০, ফরিদপুরে ৫০, ময়মনসিংহে ১১০, ঢাকায় ৭৫ ও কলকাতায় ২০০ সভা হয় তাতে মুসলমানদের সংথ্যা অত্তন্ত গুরুত্ণপূর্ণ ছিন। "এই সব জেনায় বিপুলসংখ্যক মুসলিম জনসাধারণ অংশগ্গহণ করেছিলেন ও মুসনিম জননেতা এই সব সভাগুলোতে ভাষণ দিয়েছিলেন। (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩৭-৩৮) আমরা ইতিহাসে হিন্দুদের সুষ্ঠ সমিতির নাম পাই তা সক্কীর্ণ ও অসঙ্কীর যাই হোক ; কিন্তু মুসলমানদের প্রচूর খुষ্ঠ ঘাটির নাম ইতিহাসে ত্বৃই আছে।
"অনেক মুসলিম যুবক মুসলিম অुপ্ঠ সমিতি গঠন করেন। মৌলানা আयাদ মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৈপ্পবিক সুপ্ত সমিতির সজ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি মষ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান, পেশোয়ার ও উত্তর ভারতের অনেক জায়গায় পরিক্রমা শেষ করে কলকাতায় হালিবুল্মাহ (আল্দার দল মিসবাহুল লুগাত অভিধান দ্রঃ) নামম বিপ্ৰবী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই সমিতির মাধ্যলে তিনি বাংলাদেশে ও বাংলার বাইরে অনেক দেশপ্রেম্কি মুসनিম বুদ্ধিজীবীকে চাঁর দলভুক্ত করেন।
‘জাহানী ইসলাম’ নামে একটি পত্রিকা জাহাজীরা বন্দরে বন্দরে বিলি কররত্न তাঁরা প্রায় সবই মূসলমান তার একট্তিত মিসরের ইনভার পাশার একটি মত্তব্য ছ্লিল; "হিন্দू-মুসলমান, তোমরা উভয়ে একই বাহিনীর সৈৈিক। তোমরা দুই ভাই। এই নিচ ইংরেজ জাতি তোমাদের শক্র। এদের বিক্কক্কে ধর্মयूক্ধে (জেহাদ) যোগ দিয়ে তোমরা মহত্ব লাভ কর।" (দ্রঃ «)
"এই সংগঠিত প্রঢেষ্টার ফরে ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাজে ১৩০ নম্বর বেলুচি রেজিমেন্ট রেলুনে, ব্যাক্করে ও সিগাপুরে বিদ্রোহ্রে পতাকা উত্জোলন করে। ১৫ ফের্রুয়ারি ১৯১৫ সালে ৫ নং নেটিভ লাইট পদাতিক সেনাবাহিনী (याর প্রায় গোট সেনাবাহিনীই মুসলিম) সিঙাপুরে বিদ্রোহ করে।" (শান্তিময় दाয়, (đ)

শোষক ইংরেজ বন্দूরকর নল দিয়ে তা বার্थ করে দूজন नেতার ফাঁসি দেয় অর বাকি প্রত্যেককে যাবজ্জীবন দীপান্তর দেয়।

১৯১৭ সালে দ্বিটौয় মান্দালয় ষড়यন্ত্র মামলায় ত্তিজন বিপ্মবী خসনিককর প্রাণদণ হয়। অবশ্য তাঁদের নাম প্রচলিত ইত্হিসে নেই কিস্ডু সত্য ইতিহাসে খোদিত। ऊাঁরা হাচ্ছুন জয়পুরের মুজতবা হুসেন. লুদিয়ানার অমর সিং আর ไৈজজাবদের आলী অহমাদ।

১৯১৫ সাল্লে বিপুবীদের সর্র্বাতভাবে সাহায্য করার জন্য এবং ४নী হয়েড বিপ্লবীদের সাহাय্য করে স্বেচ্ছায় দারিদ্য বরণ করার অপরাষে যে মহমমনীষীর ফাঁসি হ্য় তিনি হচ্ছেন কাসেম ইসমাইন থান।

১৯১৫ সালে মার্চ মাজে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বজ্র হামলা ও বিদ্রাহের অপরাধে মুহাম্মদ রাইসুন্ল। খানের ফাঁসি হয়। ইংরেজি রিপোটে এই নামটি রাসূলুন্নাহ অাছ কিন্তু এই নামটির বানান ভুল $a-এ র$ মধ্যে একটি $i$ বাদ গেছে বলেই মনে হয়। সুতরাং আমরা রাইসুল্পাহ निখলাম। ঐ ১৯১৫ সালেই মুহা্মদ ইমতিয়ার অানীও বীরদপ্পে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেন এবং জীবন আর সমস্ত রক্ত বিন্দু দান করেন। ঐ ১৯১৫তে রুকন্নুদ্দিন ফাঁসির মঞ্চ অলঙ্কৃত করেন। সবচচয়ে আশর্য ঘটনা, শয়তান ইংরেজ সরকার, তাঁর প্রাশভিক্ষার আবেদন নিবেদন করনন প্রাণদগ শিথিল হতে পারে বলে জানায়। কিন্তু তাঁরা শত্রু শাসক সরকারের কাছে আরেদন নিবেদন জানানে। তীব্র ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন।心াই হাসিমুথে মণ্কে আরোহণ করেন।

১৯২৭ সালে বিপ্লবী বরকতুল্নাহ ভারততর বাইরেই প্রাণত্যাগ করেন, মরবার আগেই জানিয়োিিলেন একটি সাদের কथা সেটা হচ্ছু ভারততর স্বাধীনতা পাওয়া আর ভারতের মাটিতে তার কবর হওয়া।

ভারতের বিখ্যাত বীর আমীর হাইদার ভারত্তর বাইরে উত্তর অ দক্ষিণ आমেরিকা, জাভ|, সূমাত্রা, জাপান প্রভৃতি দেশে এমনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন যে কোন দিন যায় সরকার তাঁকে ষরত পারেনি। অবশেষে তিনিও কমিউনিট্ট इশে গেছ্ছন। তা তার অবদানও বোধহয় চাপা পড়ে গেছে।

মৌनाना आयाদের একজন অनाত্ম বিপ্পবী সशকর্মী ছিলেন নাম রেজা थা,
 গেছেন। এমনজরে নের্রকোনার মকসুদ্দিন আহমাদ, নাসিৰুদ্দিন আহমাদ,


 अলতাए আলীর नाম বিপ্ৰবী দলে বিণেষডাবে বিদ্যমান। घাগাস্তর দলের সক্রে


ও হামিদুন হক সন্ত্রাসবাদী হয়ে কাজ কররজছিলেন। তাঁদরর জেল হয়়ছিল। ১৯৩০ সালের মম মালে সোলারপুরের ফাঁসি মক্চে যারা গলা দিরলেন, यাঁদদর ইংর্রেজর পক্ষ হতে প্রাণ ভিকার আবেদন করতু বলা হয়েছিিলা. यাঁরা তাদদর অরেদন
 শীর্ষস্থানীয় ছিলেন কোরবান হুল্সেন $ঙ$ আবদুর রুশীদ।

উত্তর ভারতে বটুকেশ্বর. চন্দ্রশ্থখর, ভগৎ সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ "হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান आর্মি নাম্ একটি দन তৈরি করেছ্গেলে। ঐ দকেও মুসলমান মাথা ऊँজে অংশগ্গহণ কর্রতত ভোলেনি। তাঁদের মরধ্য মুহাম্মদ অসফাকুল্নার নাম বিশxষভাবে ঊল্লেখযোগ। ফাঁসির পূর্বে তাঁর আগ্মীয়স্বজন অনে<ক তাঁকে দেখরত এসে কাঁদছিলেন তাতে তিনি বর্লেছিলেন আমাদের নামাযের মধ্যে প্রতিদিন ভালদের পথথ, বীরদের পথে, শহীদদের পথে চলার কथা ম্মরণ করূতে হয় সূরা ফাত্হার মর্্য। তাই ত্তেমরা কেঁদে আমাকে অশান্ত করো না।

অজ মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্ৰকের মত অমিও ভারতে স্বাধীনতার জনা অসর্ত্যর বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে ফাঁসিতে যাচ্ছি তাতত আমার অনেক অনন্দ ও গর্ব আছে। এই বढে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে জোরে জোরে গঠ্টীর কাণ্ঠে তিনি কোরআনের আয়াত পাঠ করেছ্ছিলেন। (শাত্তিময় রায়ের ঐ লেখা পৃঃ 8৫)

বীর রাম প্রনাদদরও বিপ্লবের অপরাঁধ ফাঁসি হয়। উপরোক্ত তথ্যুগেন্য। সংগৃহীত হহ়েছে মৌলানা আবুল কালাম আयাদের লেখা (মহাফেজখানা) কাল্চিচরণ ঘোষের The Rule of Honour, পেশওয়ার ষড়যন্ত্র মামলার কাগজপত্র, বিপ্লবী জীবনের শ্থৃতি কথা, যদু গোপাল মুখপাষ্যায়়র বিপ্নববর পদচিছ, ভুপপন্দ্র দত্তের, সমকালের কথা, মুজাফফর আহমাদ প্রমুথের পুস্তক হতে।

इঠাৎ नেতাদের আবির্ভাব বা জন্মের পূর্বে মুসনমানদের কি বিরাট ভৃমিকা ছিল তা বিশেষ করে বিশদভাবে দেওয়া সষ্ভব হন্ন না। यদি মন বোঝানো করে ধরেই নেওয়া যায় জাতির জনকদের জন্ম পরেই হয়েছে আর এদের পৃর্বে যাঁরা आক্দোলনকারী আহত ও নিহত र্য়েছেন তাঁরা জাতির জनক নन, জাতির শিশ্ भুত্র, তাহলেও তো হঠাৎ নেতার দলের সাথ্থ যারা তালে তালে চলেছেন তাঁদর নাম বাদ গেল কেন?

ফরত্রুখ আবাদের নবাব ইকবাল মন্দ খাঁ দেশের জনা ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছেন। গজনফর হ্যাইন थौज প্রাণ দিয়েছেন ফাঁসির নিষ্ঠুর ফাঁস। ৷্মনিভাবে সাখজয়াত হ্সাইন ও তাফাজ্জজ হুসাইনকেও ক্ষুদিরাম্মর মত ফঁঁসি দেওয়া হয়।

মুনস্ী আবদুল করীম, কাজী মিঞাজান, শেখ রহিম বখশ ও মাওলানা
 কম নয়। তখু তাই নয়. তাঁদের যথা সম্পাত্তি সমস্ত কিছু ইংরেজ সরকার বাজ্যোপ্ত করেছিল।

মাওলানা জাফর এবং आলহাজ মুহামদ শयী সাহেবের্র यাঁসিির রায় হয়।
 ভ্রেতরে ভয় ও দুঃখ নিয়েও উপরে বীরত্বের ভান কর্মা যে যায় না, जा নয় । কিত্ডু এদের শহীদ হওয়ার আনন্দে শরীরের ওজ্জন বেড়ে গিফ্যেছিল। ঢাই সরকার ক্রোব্ধ তাঁদের বীরত্পৃর্ণ হতে না দিয়ে ফাঁসির রায় বাচিল করে চিত্ন নির্বাসন দিয়েছিল। জেলখানায় নানা অত্যাচার কর়া হয়েছিল এমনকি ইসनামी जाচীয় প্রতীক তাঁদের শাশ্র ও মাধ্রার কেশ মুণ্ণন করে দেওয়া হয়েছিল।

হযরত আহমাদুল্মাহ সাহেব শহীদ হয়েছেন ইংরেজেদের অত্ত্রে অবশ্য এদেব্ম কিছ্র আলোচনা পূর্বে হহয়েছে। কিন্তু এরা প্রত্যেকে এত বড় বড় মানুষ বে, এসেম নামে এক একটি স্বত্ত্র গ্থন্থ রচনা করা সষ্ষব।

এমনিভাবে পীর আলীর নাম পৃর্বেই করা হয়েছে কিন্তু ইংরেজ্জদের সত্গে যুক্ক করতে গিত়ে তিনি ও চাঁর আর ৩১ জন সঙ্গী মুসলমান যোদ্ধাও বন্দি হন। আর ঐ ৩১ জনেরই একটট একটি করে ইংরেজ নিষ্ঠুরভাবে ফাঁসি দিয়ে হ্ত্যা করে।
"বিভিন্ন প্রসিদ্ধ উচ্চপদস্থ ইংরেজদের রিপোর্ট মতে ও ২৭/২৮ হাজার মুসলমানকে বিনা বিচারে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে এবং প্রায় সাতশত বিশিষ্ট আলেমকেও ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছে।" (দ্রঃ হায়াতে মাদানী, পৃঃ 8১-8২) কিন্তু আসলে এটা ইংরেজদের রিপোর্ট-এর চেয়ে বহু বহু তু মুসলমান আলেম আর বিপ্লবীকে নিহত হতে হয়েছিল।

বহু মুসলমানকে শূকরের চামড়ায় মাথা মুখ ঢেকে জলন্ত উনান বা দूলাতে ফুটত্ত তেলের উপর ছাড়া হয়েছিল। (এ বর্ণনা মিঃ এডওয়ার্ড টমসনের। দ্রঃ ঐ)

সর্দার বিঠল ভাই মর্ার আগে সুভাষ বোসকে ভারতের বাইরে কাজ করার জন্য ১ লাv টাকা দিয়ে গিয়ে ছিলেন কিন্তু সে টাকা কোন এক কঠিন চক্রান্তে চাঁকে দেওয়া इয়নি।

গাঙ্ধौজি ১৯২৮ সন থেকে সুভাষ বাবুকে দেখে এসেছেন সন্দেহের চোখে। সুভাষ বাবুর মত ব্যক্তিত্সসম্পন্ন পুর্থম কৃগ্রেসের বামপন্থীদের आয়ত্তে এনে आপসহীন সश্গামের পথে এগিয়ে যাবেন এই আশঙ্কা তাঁর ছিল। কঙণ্গস নেতৃবৃন্দের কাছ্ তথন কংগ্রেসরাই বড় দেশের কন্যাণ কিছ্ূ নয়।" (দ্রঃ
 ত্যাগ কর্রেন সুভাষ আার দেশের নেতার্রা কেউ র্থোজ কর্রেননি। ২৫ দিন পর্ন সংবাদপত্রের প্রকাশ इয় 'সুভাষচন্দ্র বসুকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

বিশ্বযুদ্ধ যখन জোরে চলছে, তখन ভারততবাসী<ক জোন কর্রে দলে দলে শাসক ইংরেজ সৈন্যদের দলে ভর্তি করেছে হাজারে হাজার। আর ভার্তকে পিষে পিচে কোটি কোটি টাকার পণ্য চালান দিয়েেে বিদেশে। কারণ ঐ যুক্ধে ভারত হতে ২৮,০০০ লক্ষ পাউঐ অর্থ ১৯৩৮ হত্ত ১৯৪৫ পর্যষ্ত সময়ে ইংল্যাণে রপ্তানি

হয়। ভারতীয় মান পাচারের বে পরিমাণ ছিন ত। আরও বেড়ে গেল। আর ভারত্রে জন্য যতটুকু ইংরেজ্রা আমদানি করতো তা ছিল শতকরা ৩০\% এখন যুদ্ধের সময় তা কমিয়ে করা হয় ২০\% । ফলে ভারতের লোক অনাহারে মরতে লাগনো এবং ঐ সময় आমেরিকা ব্রিট্শের বিকুক্ধে ছিল তাই ১৯৪১ সালের মার্চ হতে ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্ষর পর্যত্ত আমেরিকা, ভারত ও সিংহলকে ২১১৬ লক্ষ ডনার মৃল্যের খাদ্য ও মালপত্র সরবরাহ করে। এইসব তথ্যের সন্কান পाওয়া যায়। (a) Banker. London, gamary 1946 P,I,The Eastern Economist at 21-10-49 p633 (b) India Review of Commercial conditions (London) Aug, 1945, P,12-16 (c) Survey of current-business (Washington) March 1946 p, 9

ঐ সময় জিন্নাহ বনলেন, তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধেই লড়ব্বে (ডারতের বির্ক্ধ্রে নয়) "হিন্দু মহাসভার নেতারা বনলেন, তাঁরা নীথগর বিক্রুদ্ধে লড়বেন (ই!রেজের বিরুদ্ধ্ধে নয়) আর ইংরেজের সন্গে সহযোগিতা করবেন।" (ণ্রী গঙানারায়ণ চন্দ্রের লেখা ঐ পৃঃ ৫৪)

শ্রী সুতাষচ্ণ্রের এক গৌরবময় ইতিহাস আছ্ অবশ্য তিনি ইতিহাসে স্থান পেত্তে একেবারে বৃ্তিত হননি কিন্ুু জহরনাল কেন বলেছিলেন "সুভাষ এলে আমি রাইফেল হাত্ত তার বিক্চৃদ্ধে দাঁড়াব।"

आসन কथা হচ্ছে এই, ইতিহাসथ্যাত হঠাৎ নেতার দলরা প্রকৃত স্বাধীনতা आন্দোননের শেষে উদিত হয়ে ইংরেজের সক্গে লড়াই না করে হিন্দু-মুসলমানে লড়াই করেছেন আর শাসক ইংরেজ হাসি চাপা রেেখ গষ্টীর মুখে ঐ মারামারিকে স্বাধীনতা যুদ্ধ আর মোড়নদের যোদ্ধা বনে টাইটেন দিয়েছেন। সুডাষকে দলে গ্রহণ না করার শ্রেষ্ঠতম কারণ হচ্ছে এই, তিনি মুসলমানদের আন্দোনন্নে ফর্রমুনা গহণ করেছিলেন। জার তাঁর রাজননতিক ুুরু মাওলানা উবাইদুল্না সিন্ধী (সিन্দু প্রদেশে বাড়ি ছিন তাই সিক্ধি বনা হয়)। সরকার যথন বুঝত্ পারলো,
 তার ওপর आইনের আদেশ চাপানো হন বে, ঢাঁকে চিরিদিন ভারতবর্মে প্রবেশ করা চলবে না। বাধ্য হয়েই তাঁকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হহ়। কিহু ইংরেজ यদি ভরতের বাইরে তিনি কতটা সংংঠন ও বিপ্লবীদের সাহাय্য এবং ভারত ত্তাগী মুজাহিদদদর পথ চলার পাথেয় পরিবেশন করতে পারেন চিন্তা করতো তাহলে Шাঁকে ভারতেই আটকে রেথে বরং বর্शিার্রত যাতায়াত বন্ধ করত্ত।

মাওলানা উবাইদুল্ধা বৃদ্ধ বয়সে দেলে আসার অনুমতি পান। প্রথপেই তিনি आসেন ডারত্র মন্তকববঙ্গ। কলকাতায় ওখানে আলেমদের ‘জমিয়তত উनाমাক্রের অধিবেশন। नেতাজী সুভাষচন্দ্র আগে হতেই তার ভ্যোগ্যতা, দৃঢ়তা ড

ভারত প্রেমের কথা সবই জানতেন বিস্থু শিষা इ৫প্মান্র মত বিশেষভাবে পরামর্শ





 সেখানে ছিলেন চৌ্রুর আশরাফুদ্দিন আর বর্ধমানের মৌলানা জাবুল হাপ্পাত প্রমুখ বিথ্যাত প্রকৃত নেতা। ওখান উবাইদুল্মা ঢারে আদেশ কর্রেন "অচ্ত্

 मिलেন এবং জানানেन, কোন জায়গায় কোणায় कী নাম, को বেশে, কী পদে,
 মুসলমানের পরামর্শ মত চললে আর ইংরেজের বিক্পচ্দ্ধে স্বাষীনত দাবি করলে তাকে అলি করে মারার কथা তখনকার কংণ্থে নেতা জহরনলাन বলবেন বৈবি? তাই সুভাষ কোন দিন বিপ্পাসঘাকতা কর্রেননি তাই তাঁর আযাদহিন্দ <ৌঁজে বড় নেতাদের বেশির ভাগই মুসলমান দেখা যায়। बেমন কাপটেন শাহ নাওয়াজ্র
 नाম উন্ছেখযোগ্য ও মাওলানা উবাইদূল্মাহ সাহেব বে পরিকপ্পনা ও প্রד্তাব সুভাষকে দিত্রেহিলেন সেই প্রস্তাব "কংশ্রেস নেতাদেরও দিত্যেছিলেন। কিষ্ু কংণ্শেস নেতা গাঙ্ধীজি তা অস্বীকার করেহুলেন।

মাওनাना आবুল কাनाম आयाদ णাঁর বিশিষ্ট বद्रू মাওनाना জरीh্রण হক<ে শ্রে পত্র লিথেছিলেন তার তর্জমার কিছ্ম অণ্শ হুলে দিv্মি।

मिল্gि ১৫ সেপ্টেব্নর, ১৯৪৭
স্নেহের মওনুবী জহীী্র্ন হক (দौनপুরী)
आসসালাযু আলাইকুম অ রাহমাত্দ্দাহ
आयाদী উপলক্ষে আপনার প্রেরিত পত্রের জন্য ওড্ছ্ছা জানাই। পত্র পড়ে

 শार ওয়ানিউল্ধার (র.) কাखেনার নেত হयরত মাওলানা মাহমদুল হাসান (ম.) অত্ত্ত কঠিন পরিহ্হিতিতে মাওলানা উবাইদুল্মা সিক্ধিকে কাবুল প্রেরণ কত্রেন।




প্চিশ বছর নির্বাসনদఆ ভোপ করে ১৯৩৯ সালে তিনি যখন এখান জাসেন
 কাহ্ছ পেশ করে সর্ব ভারতীয় সং্গামের প্রোখাম রচননা করেনন, সেই সময় গাঙ্ধীভি পর্যত্ত ঐ পরিকল্পনার বির্রোধিত করেন। ঢাহলেও "ভারত ছাড়"
 আनाপ হয়। তার্র চোখ ও চেহার্যায় চিত্তার চিহ্হ দেথে জামার মনে অনুসক্ধিৎসুর প্রশ্ন জাগে। आমি প্রশ্ন করতুই তিনি উত্তরে জানালেন, "আমার ইচ্ম সুভাষ ভারত্র বাইরে চলে যাক।" কিছ্রকণ চূপচাপ থেকে তিনি তাঁর বাসা উখলায় ফिর্রে যান।

দ্বিতীয় দফায় উখলা হতে দিল্মি পর্যত্ত আট মাইল সড়কের কোন একটি জনমানবশুন্য স্থানে তার সন্গে সুভাষের সাক্ষাৎ সংখটিত হয়। তার পর্রে সাক্ষাЄি হয়েছিন কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকায়। এই খানেই তিনি সুভাגকে জাপান यাত্রার জন্য রওনা করেন। জাপান সর্ককরের নামে একটি ব্যজ্জিগত বিশেষ বার্তাও পাঠান। তাই সুতাষ সেখানে পৌছানোর সহ্গে সন্গে জাপান সরকারের সৈন্য বিভাপও তাঁর প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পেরেছ্নিন। শেষ পর্যন্ত ভয়ক্কর বিষ প্রয়োপ করে মাওলানা সাহেবের জীবন শেষ করা एয়। ১৯৪৪ সালের ২২ আগস্ট তিনি মহা মিননে শামিল হলেন মহান মাওলা স্রন্টার সাথ্থ। সেদিন আকাশ হতে অর্র ঝর্রছিন। সারা পৃথিবী শোকে মুহ্যমান হয়েছিল। (ভারত্ এ সংবাদ ইংরেজ সরককার, গোপন রের্খেছিল)... बবশেষে সাধা র্ণের ধারণা সত্য বলে প্রমাপিত হয়। ১৯৪৫ সালের ১ সেঃ পুরো এক বছর নয়দিিন পর সর্রকারিভাবে স্বীকার করা হয় মাওলানা সাছেব নিহত হ়্েছেন। বান্তবিক
 পৃথिবी চাপালেও এই বিপ্লবীর সমান হয় ना। এঋन রয়ে গেছছ তাঁর অপক্রপ
 জन্য দूঃখ यে এ জগত্রে মানুষ ছিলেন তা অাজ প্রায় অবলুষ। आমরা সেই
 গন্ত্য স্যান্নর চিকানা। আমাদের কেউ চেনে না, আর্র অন্যদেরও আমরা চিনতে পারহি না। সেই শহীদদের उপর শ্বাধীনতার গৌরব অর্পিত হোক। তাঁদের কবরের ওপর আল্পাহর শাত্তিষারা বর্ষিত হোক।
 সభ্বাদ জানাবেন। অাপনার সম্যাनীয়া মাতার প্রতি রইন আন্তর্তিক সালাম। ইতি-आবুল কাनाম।"

পর্রঢি প্রণিধানযোগ্য আজ সুতাষ বসুর ভারত্নে বাইরে যাওয়া ও রহসাময়

 निक्षिक्ष।

মাওলানা आयাদই একমার্র লোক, যিনি সত্তিকারে য্যাঅনীতি বৈגटেন এবং



 একটি রত্ন অবুন কালাম আयাদ। তিনিই প্রকৃতপক্ষে ভারত বিডাগের বির্রোধী

 তিनि মহান গোয়েন্দার মত यদি না থাকতেন তহলে ভারূত্র মুসলমানদ্দর

 বইটি প্রত্যেক ভারত্বাসীর পড়া কর্ত্যা, তাত্ প্রত্যেকেই প্রকৃত রাজনীতি

 বইणि প্রबম ও দ্বিতীয় যুদ্রণণে বইঞুলো অবিকৃত অবস্থায় দেখা যায়। পরে তার नেখা অমৃত পুস্তকে ভেজাল দেওয়া হর্যেছে। জল খাবারকে খাবার জল বनলে অর্থ যেমন অনেকটা বদলে যায়, অত্ও তাই হয়েছহ।

 সত্যিকারের ঐ রকক অত্যাচার কর্রেছে ভারত্তে মুসলমান বিপ্পবীঢদর ওপর।







 ৫৬ জन বन्দि পिभाসায় কাত্র হয়ে শভोम इलেন। জার বাকি বन्দिभণ घাম


কর্রেছিলেন, কিস্মু পরিবর্ত্র পেব্যেছিলেন নিষ্ঠेর হাসি আর বিদ্রপ। এসব ঘটনা इঠাৎ नেতাদের आবির্শাবের অগে নয়। ঘট্নাটি ঘটে ১৯২১ খ্রিস্টাক্দে ২০ নভেষ্বে। এই সব মুসলিম অবদান চিত্তর্জনকে অবাক করে। তাই তিনি


ইংরেজের অতি আધূনিক তুষ্రচর বাহিনীকে এমনভাবে মুসলমান বিপ্লবীরা এড়িয়ে গেছেন বে, তাঁদদর চিঠিপপ্র পড়़ও তার অর্থ উদ্ধার করতে পারততা না। কারণ কতকখেলে এমন শব্দ পত্রে ব্যবহার করা হত, যা একমাত্র প্রকৃত বিপ্মবীরা ছাড়া কেউ জানতেন না। যেমন... পত্রাদি আদান-থ্রদানের ব্যাপারে ঢাহারা অভিনব উপায়ে वেক্রপ অণ্广 ও সাক্কেতিক ভাষা ব্যবহার করিয়াছে, তাহাকে ষড়যत্ত্রের ইতিহাস্সে বিশ্ময়কর বনা যাইঢে পারে। তাহারা তাহাদের সক্কেতিক ভাষায় যুদ্ধকে মোকদ্মমা নামে, খোদাকে আইনসগ্তত এজেন্ট, সুবর্ণ দুদ্রাকে লান বর্ণ্রে হীরক, অথবা দিল্পির সোনার জরির জুতা কিংবা নালবর্ণ্র জ্ত্থ এবং সুবর্ণ মूদ্রার आদান-প্রদানকে লালববর্ণ্র দানার তসবীश (মালা), টাকা-পয়সা আদান-প্রদানকে পুন্তক আদান-প্রদান এবং ড্রাফ্ট ও মনি অর্ডারকে সাদা প্রন্তর এবং উহার সংখ্যাকে তসবীহ দানার সংখ্যা বলিয়া উ (্্gvথ করিয়াহে। যেমন এক সহ্য য্র্রা পাঠাইয়া বলা ইইত-এক সহস্র দানার তসবীश পাঠlন হইন, ইত্যাদি। (দ্রঃ পাজাবের জুডিশিয়ান কমিশনার্রের নিকট অনুর্ঠিত आপিন মামनाর ফলাফলে নথिপত্রের ১৮৪ ও ১৮৭ প্যারা)। "১৯১৭ শ্রিস্টিৰ্দে खেঃ হতে কুখ্যাত जেলখানা ভারত্রে বাইরে বহু দূর মান্টার দ্মীপবন্দিখানায় সুসলমান তथा মাওনানাদের মধ্যে সেই সময় ওयू মাওনানা উবাইদুল্ধাহ ঐ ইতিহাস প্রসিদ্ধ ছিলেন তা নয়; বরং आরও অনেক অনেক নেতা প্রাণ দিত্যে সং্প্রাম করতে এগিত্যে ছিলেন। মাওলানা হাজী তোর্জজয়ী, মাওলাना লুৎফর রহমান, মাওলাना ফজনে মাহমুদ, মাওনানা মুহাম্মদ মিঞা, মাওলানা উবাইদूद्वाহ সিক্ধি, মাওনানা মাহমূদूল হাসান, মাওলানা হ্সাইন আহমাদ মাদানী (র.), মাওলানা আनী
 এক্টু করে বর্ণনা দিনেও অনেক কিছুই বলতত হয় তবूও বলা যায় মাওলানা মাহমুদুল হাসানের (র.) নিজের এবং তার ছাত্র ও শিষ্য মাওলানা হুসাইন আহমাদ (র.) ভারতের জন্য জেল থেটেছেন, অনেকের মত পুতুন গেলার মত নয়, দন্তুর মত নড়াই করে বা জনতাকে লড়াই করতু উদ্বুক্ব করে। গান্ধীজির অসহব্যো आন্দোননের ক্থা প্রচলিত ইতিহাসে যথেষষ পরিমাণে পাওয়া যায় কিন্ুু यিनि তার গোড়াপত্তন করেছিলেন, তিনি হছ্ছেন হযরত হুসাইন আহমাদ। जসহযোগের জন্য তিনি একটি বিখ্যাত পুষ্তক লিখ্ছছিলেন ব্যেির নাম ‘রেসাनাত্ত তরকে মুআালাত। সারা ভারतত তা এত জনथ্রিয়ত ও মনপ্রিয়ত
 (দ্রঃ হায়াত্ত মদनी, পৃঃ ১২৮, মাওनाना মूহীউদ্দীन খাन ও মাওनাना মूঃ সयিউষ্qাহ)।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ১২ মার্চ পর্যন্ত ঢাঁদূর কষ্টদায়ক জেনে থাকতে হয়। সেই
 ইত্হিাসে তার স্शান নেই। মাওলানা উবাইদুল্মাহ দেওবন্দ মাদরাসা হতে মাওলানা হয়ে মাওনানা মাহমুদুল হাসানকে প্রথমম উদ্হু⿸্巾 করেন এবং বিপুরে তার মাদরাসার কর্ত্ণপক্ষ তাত্ একটু বিব্তত মনে করেন। তবুও ১৯১৫ থ্রিট্টাক্কে মাওলানা হৃসাইন आহমাদের ওস্তাদ মাওলানা মাহমুদল হাসান সাহেব ১b লেপ্টেম্টর ভারত তাগ করে আরবের হেজাজ্জ উপস্থিত হন।（দ্রঃ ঐ，পৃঃ ১১৬－১১৭）। তারপর আরe হয় র্রেমি চিঠির আন্দোনन। একটি হনুদ বর্ণ্রে রেশমের কাপড়ে খুবই পর্রিক্র অক্ষরের লেখা চিঠি যেটি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ৯ জুলাই হায়দ্রাবাদের শাইখ আবদুর রহিমের নামে পাঠােনা হয়। লেখক মাওনানা
 पুর্কি ও জর্মনদের আগমনের কथा，জার্মনদদরর প্রত্যাগমন，গানেব নামার প্রচার，থোদায়ী যোদা বাহিনীর পরিকষ্পনা এবং মদীনা，কাবুল，তেহরান প্রতৃত্তি নানা স্গান কেন্দ্র স্থাপনের ক্थা।
＂১৯২১ খ্রিদ্টাক্রের $b$, ৯ ও ১০ জুলাই করাচীতত ‘নিখিল ভারত থিলাশ্ত কমিটির＂সম্মেলন আহ্নান করা হইল। সম্মেননে মাানী এই মর্ম্ম এক প্রস্তাব উथাপन কর্রলেন বে，＇বর্তমান পর্রিश्रिত্তিত্রেকোন মুসলমানের পক্ষে ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীতে চাকরি করা বা চাকরি করিতে উৎসাহিত করা সশ্লূর্ণ হারাম（বা অটৈষ）এবং প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে কর্তব্য হইল ব্রিটিশ সৈनয বাহিনীর প্রत্তকটি মूসनिম সৈनिকের নিকট এই কथা পৌছইয়া দেওয়া।＇．．．ব্রিঢিশ সরকার মাওলানার অই প্রস্তাবকে প্রকাশ্য রাট্টদ্রাiহিত বनিয়া ঘোষণা কর্রে এবং জারততীয় দগবিধির ১২০，১৩১ ও ৫০৫ ধারা মোতাবেক মাওলাना মদানী， মাওলাनা মুহাম্মদ আলি জওহর，মাওলানা শওকত আলি，ডৃ্টর সাইফুদ্দিন কিচল্মু， কানभুর্রের মাওলানা নিসার আহমাদ，পীর গোলাম মুজাদিদ সিক্ধী ও স্বামী


ঐ মামলায় শ্রক্ধেয आসামিরা কোন উকিন नियूক্ত কর্রেন নাই，নিজ্জোই বক্তব্য রেরেছ্ছিলেন নিজেদের। কয়েকদিন ধরে খনানি চলেছিল। বকৃতणর ড্ডের
 ছা্রছার্রীদের পাঠ্য তালিকা হওয়া नাजজনক।

মদানী সাহেব কুর্ান，হাদিস，আইন，ইত্হিাস সংবলিত বিরাট বক্তব্য রের্থছিলেন যার শেষ কথা হচ্ছে এই＇，．．．ভারত্তের ঢে্র্রিশ কোuি হিন্দুকেও অনুর্木প সিদ্ধাত্ত গ্রছণ করতে रবে। অবশ্য আমি মুসলমানদের পরক্ষ ই？রেজ সরকারকে সতর্ক করে দিতে পারি «ে，यদি সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতায় হহ্তক্ষেপ করে তাহলে মুসলমানগণ ধর্ম্মে খািরে জীবন উৎসর্গ করতে কিছ্ মার্র চিন্তা করবে না এবং আমিই সকলের আগে জীবন দিতে প্রষুত।

ইংরেজ জাতির সেদিন হ্রদকস্প হল যে, স্যার সৈয়দ আহমাদ অর্থাৎ নয়া আহমাদ দ্বারা মুসলমানদের যেভাবে ঘোরানো হয়েছিল আবার মাওলানা মুহাম্মদ আলি ও মাওলানা মদানীর ভূমিকা জা উল্টে-পাল্টে দিল। যাইহোক ১৯২১ সালে ১ নভেম্বর আসামিদের ৫০৫ এ ১০৯ ধারা মরে দু বছর করে জেল নির্ধারিত হয়।

তারপর হর্তই মুসলমান জাতি সমবেতভাবে আবার ইংরের্জবিরোধী হয়ে ওঠঠ। আগেই বনা হয়েছিল, ইংরেজকে মুসলমানদের সমর্থন ছিল সাময়িক লোক দেখানো মাত্র।

আমাদের উপরোক্ত আলোচনায় এ মনে করার কারণ নাই যে, হিন্দূদের কোন অবদান স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নেই। বরং অনেকে তাঁরা গাঙ্ধীজির অহিংসনীতিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে অন্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন তাই তাঁদের ওপর আমাদের ইতিহাস খুব রাগান্বিত।

১৯৪২ সালে ব্যাপকভাবে হিন্দু বিপ্লবী যাঁরা বুঝলেন সেই পথই একমাত্র পথ ইংরেজকে তাড়ানোর, তা হন পূর্ণ অসহযোগ এবং অস্ত্র হাতে লড়াই করে দেশে অচল অবস্থার সৃষ্টি করা। ৯ আগস্ট হতে লুট, অগ্নিসংযোগ সরকারি অফিস, রেল, টেলিগ্রাফ, পোস্টি অফিস, থানা সব কিছ্রূ ওপর হামলা চললো। সরকার সৈন্য ও পুলিশ তলব করে কিছूই সুবিধা করতে না পেরে ইন্টার্ন রেল ওয়েজের সমস্ত ট্রেন বাত্তিল করন। ছাত্ররা দলে দলে মিছিল করে দেশকে কাঁপিক়ে তুলল "মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জিন্দাবাদ" আওয়াজও মিছিলে লোনা যেত। সৈन্যরা গুলি চালালে শ্রী বৈদ্য নাথ সেন ১৩ আগস্ট দেশের জন্য প্রাণ দিলেন। 28 आগস্ট ভবানীপুরে প্রচুর ছাত্র আহত ও দুজন নিহত হলেন। মওলুবী ফজলুল হকের অবিভক্ত বগ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথ্য হতে জানা যায়, আগক্টে ২০ জন নিহত, ১৫২ জন আহত ও ৩৫০০ জন বন্দি হন।

সিনেমা হল্েে বড় লাটকে মারার জন্য বোমা ফাটানো হয়, কিন্তু তিনি ঐ সিনেমায় আসেননি। পুলিশ ইন্সপেট্টর জেনারেলের বাড়িতে আক্রমণ করা হয় এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্র হাতে আসে। (দ্রঃ Amrita bazar patrika Iadepndence Nomber 1947, P 133-34, India in Revolt-Tarini Sankar p 29)

উত্তর ভারত্ণ ১৫টি স্টেশন পুড়িয়ে দেওয়া হয় ১০৪টি আধপোড়া করা হয় এবং খুদাম, স়রকারি ভবনগুলো প্রচুর পরিমাণে ক্ষত্গিস্তস হয়। ৬০, ২২৯ জন বन्দি হন এবং ৯৪০ জন পুলিশের গুলিতে শহীদ হ্ন। আর ১b হাজার বিপ্পবী আহত হন। याँরা যুদ্ধ করেননি সমর্থন করেছেন তাঁদের জরিমানা করা হয়। মোট টাকার পরিমাণ ২ লক্ষ ৮৩ হাজার ২০০ টাকা। (দ্রঃ ঔ, ৩১)

২০ আগ户্ট বালিয়ার লোকেরা বালিয়াকে 邓পীন বলে ঘোষণা করে ছিফর ＇নেতৃজ্ধে নতুন সরকার ঘোষণা করে। ২২ ৫ ২৩ জ়াগা্ট সর্রকার সৈনা নামায়， সৈन্যরা নির্বিচারে লুট ও अলি বর্ষণ করে।（प्र\＆ehru on Gandi， 2－431）

२० आগ户্ট ऊলিতত মারা যান শ্রীমতি কনক লতা এবर মুক্ম কাকোতী।


 বিহারে ভাগলপুরে সৈন্যের সক্গে সাধারcণর লড়াই হয়। ২১৮－অन निए区 হন，
 ৬৭ জन निহত ও ১৫০ জন जাহত，দ্বারভাभার ৩৮ জন निহত जব？শঢাধিক


মেদনীপুর্রের ১৯৪২ সালে চারদিকে বিপ্লবের অগ্নি প্রজ্লিতিত হশ্যে ওঠ৷। দूহাজার বাঙানী জনতা চিৎকার করে বनলো，ডারত হতে চাল－ধান বয়ে নিত্রে याওয়া চলবে नা চলবে ना। পুলিশ అলি চালায়। প্রচূর মানুষ মারা यায়，যৃত দেशখলো তদের आা্ষীয়দ্দের ফিরিয়ে না দিত্যে নদীতত ভাসিত্যে দেওয়া হয়।

শ্রী গশানারায়ণ চচ্দ্র লিথেছেন，＂হিন্দু－মুসনমান निর্বিশেষে দলে দলে শোভা याত্রায় চনেছেন তমলুকের দিকে।＂বিরাট দन। আট হাজার লোককে শা়্য়্তা করত বহ্ছ পুনিশ ও বড় তেজী অফ্সিসার মনীন্র্রনাথ ব্যানার্জীকে পাঠানো হয়েছে।
 यान，তার মধ্যে আহত অবস্থায় রামচ্দ্রবেরো বুকে হেঁটে থানায় গিক়্ে বললেন，

 ২२ সেক্টেম্বর প্রাণ দিলেন শ্রী যামিনীকাষ্ত，অনত্ত কুমার，ভজহর্রি，খ্রী টৈত্ন，








 পরেশচন্দ্র，কৃষ্জনমাহন চক্রবর্তী，শ্রী ভৃষণ ও মীর্রের্র্রোথ দাস পাঠ প্রমুখ।

- शাসপাजলে রোগীদদর, রোগিনীদের সম্পুর্ণ উনল্গ ও মেয়েদের ব্বাউজ ও গো
 অনেক আবেদন নিবেদন করা হয়। কিত্তু অবশেষে মুসনমান নারীদের অন্য ৩খু ঐ আইন রদ হয়। কারণ সমস্তু মুসলমান তার জন্য প্রাণ দেওয়ার জন্য প্র্তুত ছিন। (দ্রঃঃ অবিশ্বরীীয় পৃঃ ৩০)

শ্রী দামাদরেরে ফাঁসি হয় ১b এপ্রিল। বালকৃষ্ণেও $r$ মার্চ ফাসস হয়। (দ্র: Kali Charan Ghosh, The Roll of Honour p 45)। $৮$ মে বাসুদেব ও রানাড়র প্রাণদఆ হয়।

১৯৪২ এ ৯ নত্ৰের ‘হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেন থেকে পালালেন ৯ জন, তার মধ্যে ছিলেন স্যোসালিস্ট নেতা শ্রী জয় প্রকাশ নারায়ণ।" "কংণ্রেস স্যোসালিষ্ট দল (গাক্ধীর) অহিংসানীত্তিতে বিষ্বাসী নয় তা প্রমাণ হয়ে গেন।" (দ্রঃ গञ্ছনারায়ণ চন্দ্র, পৃঃ ৮৮-৮৯) এমনিভাবে অলিখিত অনেক তথ্য লুকিয়ে আছে বিশ্शৃতির অতল তলে।

জহর্রলাল দূঃখ করে বলেছিলেন, "তারা গত কুড়ি বছর ধরে যে অহিংসনীতি প্রচার করে এলেন এক দিনেই ভূণে গেল তার প্রভাব।" (অবিশ্মরণীয় ২য় ચও, পৃ: १०)
"কश্গেস নেতৃবৃন্দ অবশ্য স্বীকার করেছিলেন যে ১৯৪২ সালের আন্দোলনে কংখ্যেের সশ্পর্ক বা যোগাযোগ ছিন না। (দ্রঃ ঐ)
 পরিকক্পনায় यিनि প্রথমে এগিত্যে অলেন তিनि হচ্ছেন স্বাধীন ভারত্তে প্রকৃত জনক মাওলানা শাহ ওলিউল্ঘাহ, মাওনানা আবদুল কাদের, (পুত্র) মাওনানা आব্দুল অজ্জিজ, (পুত্র) মাওলানা অাদ্মু গনি, (পুত্র) মাওনানা আবদুল. হাই, (জামাতা) মাওনানা মাখসুসুল্gাহ, (ভাইপো) মাওনানা ইসমাইল, (ভাইপো) মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক, (নাতি) মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব, (নাতি) মাওनाना সৈয়দ আহমাদ ব্রেলবী, মাওলাना হোস্সে আহমাদ মানিহাবাদী, মাওनाना হাসান आनी, (नাক্নৌ) মাওলানা সদর্পপ্দিন, জনাব গোলাম आাী,
 তেমনি শেষের দিকেও মাওলানাদ্রে অবদান উল্পেখবোগ্য সন্দেহ নেই। জনাবাবি, আল্মা গাকীজি ও নেহের্রুর সমর্যেও মাওনানা মওনুবী ও যুসলমানদের যথেষ্ট অবদানের মধ্যে মাওनানা শওকত আनী ও মাওনানা মুহাশ্মদ আनীর্র নাম হঠাৎ নেতাদের অনেক উচ্চ বলে উচ্চ শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণ মনে করেছেন।

১৯১৫ হতে ১৯১৯ থৃস্টাব্দের ডিসেম্ব্র পর্যন্ত ভার্রতে ইংরেজবিরোধী কর্মषাহ্রা এক রকম সাফন্যবিহীনই মনে হয়েছিন। মুসলমানরাও যেন একটু কিংকর্ত্যববিমূঢ়। সারা ভারতত বিপ্পরে ভাটা পড়ার প্রধান কারণ ভারত্র সিংহ

শাবক দুটি মাওলানা যুহাম্মদ আলী ও শওকত आলীকে সরকার কারাগারে বন্দি করে রেথেছিলেন।

১৯১৭ সালে ভারতের জাতীয় কৃন্গেসের अধিবেশন কলকাতায় অনুচ্ঠিত इয়, তখন বোরকা পরিহিতা একটি মুসলমান নার্রী সডায় প্রবেশ করলেন। সভাপতি ব্যবহারজীবী বৈকুঞ্ঠ সেনকে বিদূষী রমণী পব্রিচয় দিলেন, তিনি आनী ভ্রাতাদের আন্মা বা মা, নাম বিআশ্মা। সগ্গে সন্গে সজায় 'আা্মাए আকবার’ আওয়াজ করা হয় এবং কংগ্থেসকি জয় বিআশ্মাকি জয় ধ্রনিতে সজ উত্তষ হত্লে ওঠে। ঔ সভায় ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিন পান, বাল গনাষরতিকক, মদনমোহন মালব্য, সত্যমূর্তী, চিত্তরঞ্জন দাস, ফজ্জলুল হক, গাষ্ধীজি ও তিন্মাए।

বিआশ্মা চাঁর স্বক্প বচনে জানালেন, মেয়েদের জাগ্রত হতে হবে। আার বলनেन, आমি পরকানে আমার ছেনেদের বির্প্দ্ধে আল্gাহর কাছ্ ফব্রিয়াদ করবো যদি তারা সারা জীবন ইংরেজকে তাড়ানোর জন্য লড়াই না করে। यमि সश্গ্রাম না চালায় তাদের আমার স্তুন্য পান করাঢনা অন্যায় হয়েছে বলে মনে করব। বিখ্যাত বীর আनী ভ্রাতাদের বীরাহ্গনা মাতা বি-আম্মা ১৯২৪ সালে ১২ নভেস্বর দেহত্যাগ করেন।

## মাওলানা শওকত আলী

বি आপ্মা পুত্র মাওলাनা শওকত জাनी ১৮৭৩ সালে ১৬ মার্চ র্রামপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ২৭ নভেম্বর দেহত্যাগ করেন। পিতার নাম ছিন্ন আবদুল আলী সাহেব। ত্ত্পণ অবস্থায় তিনি কলেরায় মারা যান। বিষ্বা বি-আম্মার বয়স মাত্র তখন ছিল সাতাশ বছর। মা এর প্রচেৃ্টায় আলিগড় হতে বি,এ পাস করে যে চাকরি পেয়েছিনেন, দেশে আদর্শ স্থাপনের জন্য ১৯১১ সালে जেই চাকরিতে পদাঘাত করে পদত্যাগ কর্রে। তারপর পূর্ণভাবে রাজনীতিতে আর্মবিসর্জন দেন। ১৯১৫ তে তাঁর জেল হয় এবং তাঁকে মারুক নামক স্কান হতে পরে চিন্দোধারায় স্থানান্তরিত করা হয়।

১৯২০ সালে গান্ধীর সন্থে যোগাযোগ যুক্তি ও গোপন চूক্তি হয় দুই আাী ভাই-এর সাথথ। পরে গাা্ধীজির ব্যবহার ও ইংরেজ ঘেঁষা মনোভাবেব্র জন্য গান্ধীজির সঙ্গে সম্পর্কচ্রতত হন। ১৯৩২ সাল্লে ইয়ক্ক শায়ার্নের এক মহিলাকে বিয়ে করেন। মাওলানা শওকত আলীর রাজনৈতিক ভুমিকা ষূ ভাব্রত্ট ছিল
 কামাল পাশার উন্নতি ও প্রশংসার মূল্ে আহ্ছে আপ্মাহ ডক্ত সুচতুর নেতা মাওলানা শওকত আলী। কারণ তুরক্কের সুসতানের পরিবারের সন্েে ভারত্তর হায়দ্রাবাদের রাজ পরিবারের যে বিবাহ সম্ষक্র হয়েছিল जা ছিল তাঁরই পবিত্র কৌশল। তাই এগ্গোলার প্রধানমন্ত্রী ‘এসেস্ধলিতে বढ़েন, iHad there
been no Ali Brothers in India, there Would have
 হলে তুরক্কে কামাল পাশার অভ্যুদয় সষ্ভব হুো না।

১৯৩২ সানে ইडিয়ান মাইনরিটি প্যাক্ট তারই অবদান। মৃত্যুর তিন ঘ্টা পৃর্ব্র বে সমষ্ত পত্র निখেছেন তাত্ তার জ্ঞান ও দেশপ্রেনের পরিচ্য় আরও গভীत্যাবে অনুভব করা यায়।

## মাওনানা মুহাম্মদ আলী


 ভ্রাতা। দু বছর বয়সে পিত্হারা হন। খেলা पুলায় ও পড়াশোনায় খুবই দহ্ফ ছিলেন
 পড়াশ্শানা ওর্রু করেন। সেই সময়েই বিশ্ধবিথ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়্যের অধ্যাপকমঙ্नी এবং ছাত্রছাত্রীরা তাঁকক উপলক্ধি করতত সক্ষম হন।

তিনিই ভারতের সর্ব প্রথম অক্সফোর্ড সোসাইটির সের্রেটারি নির্ধারিত হন।
তিনিই ক্মরেড পত্রিকার মূন প্রাণ ছিলেন। চাঁর নেখায় সারা বিশ্বের বুদ্ধিজীবীরা চিত্তার খোরাক পেত্ন। ৷ তার কমরেড পত্রিকার গাহক নানা দেশের
 প্রমুথ। তখन বৃটেন্নের প্রধানময়্রী ছিলেন মিঃ ম্যাকডোনা। তিনিও ऊাঁর প্রবক্ধ পড়ে বিশ্ময় প্রকাশ করত্ন।

তিনি দেণ্শে ফিরে এসেও ঢাঁর রাজনীতি অব্যাহত রাখেন। দूটি পত্রিকার পরিচালনা করতে থাকেন-একটি "কমরেঙ অপরাি "হামদার্দ। সত্যিকারের স্বধীীনতার নায়ক তাঁদের শাসকের পক্র হত্ত অত্যাচারীত হতেই হবে। সেখানে উপাধিপ্রাপ্তি আর ভোজসভায় জামণ্রণ জার বিনেতে বেড়াত্ যাওয়ার নিমন্তণ মেলে না। মাওনানা মুহাম্মদ आলীর ওপর বারে বারে জেনদ૭ দেওয়া হয়েছিন।
 ষ্রৃস করা হর্যেছিন। বাড়িতে পুলিশ দিত্যে জসবাবপপ্র ভেঙেম্রেরে ঢছনছ করা হয়েছিন। বাড়ির শিঙ ও নারীদের বাড়ি ছেড়ে প্রাণ ও ইজ্জতের খাত্রে পলায়ন করতত হর্যেছিন।

তিনিও উপনক্ধি করেছিলেন মুসলমানদের স্বাধীনত আন্দোলনের মার খাওয়ার প্রধান কারণ হিন্দুদের আন্দোনন হতে সরে দাঁড়ানো। তাই তিনি বড় आােমদের নিয়ে গোপনে পরামর করন্রেন এবং জানালেন, ভারতে হিন্দূ জাত্ বিব্রাট একটা শক্তি, তাকে বাদ দিয়ে স্বাধীনত आনা যায় না। यদিও তারা দূরে

 তিनि জানান, यদি স্বাধীনতার কাম্য তাহলে নেতৃত্রেন্র সর্ব্যোচ্চ आসনে यদি কাউকক বা হিন্দু নেতকে বসাতে হয় তাত্ शিংসা কন্না সঠিক হবে না। घুসলমানদের আন্দোলনে হিন্দूদের যোগ না দেওয়ার অন্যত্ম কাד্রণ, आৰ্দ্যোলनটি পুরোপুরি ধর্মভিত্তিক ছিল। তাতে বড় ভুল বোধহ্য র্টিই হয্সেছ্নি হিম্মু ধর্মের্ম সংর্রক্ষণের বা ধর্মের উন্মতির জনা তাদের आাহ্মান কত্পা হর্সি। শেতে
 সারা ভারতে তাঁর নাম প্রচার করে তাঁর অধীনস্তের মত মুসলিম নেতাকা সভ সমিতি করে বেড়াতে थাকেন। তখনই সারা ভারতে হিন্দু জনগণ ইহর্রেজবিব্রো氏ী इতে উদ্দুক্ধ্ হয়ে উঠতে थাকে, তাই মাওলানা মুহাম্মদ আनীর জন্য बেষক লিখেছেন, কংগ্রেসকে কংথ্রেসে পরিণত করেছেন গাষ্\&ীজিকে 'মহায্যা' বানিয়েছেন, দেশে স্বাধীনতার বীজ ফেলেছ্নে আর সিঞ্চন করেছেন বणিষ্ঠ বিরত্বের রাঙা রক্ত। কঠিন পথের সর্ব বিপদ সছ্য করেছেন, সরকার্রের সত্গ সমান जানে লড়েছেন, কঠিন কারাগারকে জীবষ্যু করেছেন জীবনের সর্ব প্রকার্র আরামকে হারাম করে কষ্টের জীবনই বেছে নিত্যেছেন। (দ্রঃ ইফাদাত্ত মুহাশ্মদ আनी পৃঃ $>8, ১ ৫, ১ ৯ 8 ৫$ সালে হায়দ্রাবাদে মুদ্রিত)

১৯৯১ খ্রিট্টার্দে তাঁর বড় ভাই মাওলানা শওকত আলীই নিজের চাকরি ইচ্মা করে ছেড়ে দিয়ে জনসাধারণকে জানিয়েছেন সরকারের যাঁরা শক্র বন্ে দাবি করেে তাদের সরকারি চাকরি করা পার্টির সংগঠনের জন্য মারাত্মক ぬতি। সেই
 ব্যবসা, ব্যারিস্টারী ছেড়ে দিতে উদ্রুক্ধ হন, যেহেছু ইংরেজ বিচারপত্তিদের সন্মুণে "My Lord' আমার প্রভু বাহাদুর বলার ওপর ঘৃণা প্পাষণ করে। চিত্তর্নজন
 আন্মা বা আবিদা বেগমকে মা-এর মতই শ্রাদ্ধা করতেন।


 পৌস, ১৩৪৫ সাল, जাঃ হাকিম পৃঃ ২৩০)



 एন।" (দ্রঃ পৃঃ ২৩১) কৃন্পেসের ডেতর ব্রাদ্যাপ্যবাদের গোডড়ামি এত বেশি ছিল যার ফলে ভারতে অব্রাক্রণ সম্প্রদায় নেতাদের্র ওপর সত্তুষ্ট ছিলে না। মাওনানা
 হয়েছিলেন।

কংথ্মেসের প্রেসিডেন্ট মদনসোহন মানব্য সম্ধক্ধে একটি घটনাতে তার পরিচয়ের কিছু প্রযাণ পাওয়া পর ১৯৩৩ সালে যখন তিনি পেশঅয়ার সিত্যেছিলেন তখন সেখানকার একজন কংত্গস সদস্য তাঁকে খাওয়ানোর জন্য ব্যবস্থা করেন। পজ্তিত মানবীয়া বেহেহ্ ব্রাহ্শণ তাই তিনি সেই পাত্র থেবে থেতে পারেন না, শে পাত্রে কখনো মাংস খাওয়া হয়েছে। তাই তাঁর নিমন্তণকারী বাজার থেকে কিনে আনেন সম্পূর্ণ নতুন এক ডিনারসেট আর যেহেহ পক্তিজি ছিলেন নিরামিসাশী তাই তাঁর নিমত্রণকারী বাজার থ্ৰেকে ব্যোগাড় করালেন সর্বোबকৃষ «রনের কলা ও কমলাদি। ডিনার টেবিলে প্রশ্ন উঠলো তথন, ঢাঁকে প্রদত্ত এই সব ফল বাগান থেকে টেবিলে আসার মাঋখানে কোন মুসলমান বা অচ্মুত অশ্পৃশ্য হিন্দু ছুয়েছে টूढ্যেছে কিना?

দূর্ভাগ্যবশত নিমন্ত্রণকারী সেই হিন্দু কৃথ্মে সদস্য পজ্তিজিকে সন্ত্যেষজনক উত্তর দিতে পারেননি। ফনে, নিমশ্রণকারীকে সাংधাতিক রকম্মের ব্বিত্ত করে দিয়ে পজ্তিত মাनবীয়া কিছू না খেয়েই ডিনার় টেবিন থেকে উঠঠ যান। (এসএ সिफ্দিকী বার এ্যাট ল-এর লেখা ভুলে যাওয়া ইতিহাস পৃঃ ৮৪) ১৯৩৩ সালে পর্যন্ত यদি এই মনোভাবের পরিণাম হয় তাহলে সেখানে হিন্দু মুসলমান মিলন সেতু রচনা করা কত কঠিন। 这 কঠিন কাজ করেহিলেন ভারত সিংছ মাওলানা มूহাष্ষদ आनी।

জহর্ললালকে রাজনীতি মৌলিক শিক্ষার তালিম তিনিই দিত্রেছিলেন। কিত্ু শেষ পর্যন্ত চাঁকে বুু বলে মেনে নিতে পারেননি। মতিনালের জীবफ্দশায় छহরনাল কলকাতার কংথ্রেসের মিটিং-এ মাওলানা মুহাপ্মাদ আলীর পরামর্শে স্বাধীনতার প্রন্তাব করতে চ্য়েছিলেন কিতু মতিনাল তাঁকে थামিয়ে দিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তখন মুহাশ্মদ आनী রেেে সিংহ নিনাদে গর্জে উঠঠছিছেলে। তিনি নেহক্রু জন্য বনত্নে, "ফারসীতে একটা কथা আছে-ক্ককৃর হয়ো, ছোট ভাই হোয়ো না... জহরলালের বেলায় বলन.. বিড়াল হয়ো, তোমার বাবার পুত্র হয়ো না। কারণ তাঁর পিতাই ১৯২৮ সাল্লে কলকাতায় কश্থেলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বেচারা জइরনালের কঠ্ঠরোধ করে দিয়েছিলেন তখন, মখন পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য তিনি কथা বনতত পারছুলেন না। তার স্থুলে आমি উঠঠ দাঁড়াই এবং প্রতিবাদ করি ডেমিনিয়ন চ্টেষাসের সেই ধারায়।" (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১২৬) বারবার মাওলানা মুহাম্ জাनী হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ‘চেষ্টা কর্রেছেন কিত্দু ব্যর্থ হয়েছেন। গাক্ধীজিকে মহাज্মা টাইটেল তিনিই দিয়েছিহেন। বিলেতে গ্যোনটটবিল বৈঠকক जशतनान, গাকী, মুহাশ্মদ आनो প্রমूখ नেতারা এবং ছয় কোট হরিজনের नেতা


সেই সভায় গাকীজি ও জহরলাল হাজির হননি। মूহা্রদ आলী বিলেতে গিয়ে

 করেন।


 ডাক্তারদের পরামর্শ দেশের খাতিরেই চাঁকে বিশাম নিত্ অনুর্রোষ কন্না एশ। কিষ্ू তিনি তা উপেক্ষা করে উত্ত্র দেন, "বিশ্রাম নেব স্বাধীনতা পাও্যান্ম পৰ।" ঐ অবস্থাতুই নখনে পপৗছছালেন। ইংরেজদের বুকে বসে ঐ ১৯৩০ সাল্লে ১৯ নড্মের বে জ্বালাময়ী বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন তা জাতির জন্য মৃল্যবান দगिण। "স্বাধীनতার आসল জিনিস নিয়্রে যেতে পারলেই आমি आমার ভারতে সিত্রে যেতে চাই অন্যথায় आমি এক গোলাম্রে দেশে ফিরে যেতে চাই না।" (দ্রঃ ঐ) তিনি তার ভাষণে জানিয়েছিলেন, आমাদের হিনদদ-মুসলমান সমস্যার সমাধাन করা উচ্চিত ছিন ভারতের মাচ্তিই। কিন্ুু আমরা যারা গাক্ধীজির সন্গ সকল অবস্থাতেই দশটি বছন কাজ করেছি আমরা তাঁকে $এ$ জন্য চাপ দিত্রেছি। কিए্ নিজের 1 পক্তিত মতিলাল নেহরুর হিন্দু জনপ্রিয়তা সংরক্ষণের মানসে সেই মীমাংসা স্থগিত রেথেছেন। স্যার ত্জে বাহাদুর সপ্রু ও সনির্ব্ধ অনুরোধে ১৯২৮ সালের ডিসেষ্থর কৃঞ্মেসে হিন্দু মুসলমানে বিভেদ মীমাংসার জন্য সর্বাত্তকরণে চেষো করেও ব্যর্থ হন। (দ্রঃ ब, পৃঃ ১২১)

গাক্ধীজির ওপর অশ্থৃশ্য সশ্প্রদায়ও খুশি ছিনেন না। কারণ তাদের নেতা ‘ছোট घরের ছেলে’ বলে এত শিক্ষিত হয়েও সপ্মান পাননি তাই অনুন্नতদ্দের
 বলেन, প্রথম বে মন্তব্য রাখत্ত চায় তা হচ্ছ এই বে, आমরা নির্থাতিত শ্রেণীরা আমাদের ও হিন্দুদের মধ্যে সশ্পুর্ণ বিডজ্তি চাই। এই হচ্ছে প্রথম জিনিস। রাজনৈতিক উफ্mে্যের জন্য आমাদের বना হত্রেছে হিন্দু। কিত্হ সামাজিকডাবে কখনো হিন্দুদের দ্মারা আমরা তাদের ভাই হিসেবে স্বীকৃত হইনি। (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১২৩) গাধ্ধীজি আস্ধেদকরকে"বলেছিলেন, "আমাদের বিপ্ধাস কব্রন, বিপ্ধাস কক্বন বর্ণ হিন্দুদ্রে। উত্তরে ডষ্টর শ্রী आম্বেদকর বলেন, "আমরা আপনাদেম বিশ্বাস করব না, কারণ আপনারা আমাদের বংশণগত শক্রু।" (দ্রঃ ঐ পৃঃ ১২২) ঐ পরিস্থিতিতে ভারতীয় কোন্দন কনহকে সুভ্যাগ মনে না করে মুহাপদ आাশী
 চলেছেন লেই সময়।


 তা ভুল হবে यদি রাজনীতিকে এর বাইরে বাইরে রাথেন। এটা ইসলাম মতবাদের গৌৗঢ়ামি নয়। নয় কোন ধর্যাচরণ পদ্ধতি। आমার মতে ধর্ম্যর অর্थ জীবনের ব্যাখা। ।.. आল্gाइর निर्দ্রশই आমি প্রথমত একজন মুসলিম দ্বিতীয়ত একজন মুসनिম শেষত একজন মুসলিম এবং একজন মুসলিম ছাড়া আমি অন্য
 প্রশ্ন জড়িত, অড়িত ব্যোনে ভাষ়্তবর্ষ্ষের কনাাণণর প্রশ্ন, সেখানে প্রথমত আমি ভারতীয়, দ্বিতীয়ত आমি ভার্তীয়, শেষত আমি একজন ভারতীয় এবং একজন ভারতীয় ছাড়া অন্য কিছ্ নই।...

যथन তাঁকে তাঁর অসুস্থणার কथা রক্কক্ষরণের কथা ম্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় ত্নন তিনি বনছেন... "বিদেশেও আমি মৃত্যুকে ল্রেয়তর মনে করব যতক্ষণ সেই বিদেশ থাকবে এক মুক্তু দেশ। আর যদি आপনারা আমাদের ভারতত্বর্ষের স্বাধীনতা না দেন তাহলে আপনাদের এখানে দিতে হবে এক কবর।"

সেই বিরাট বক্তৃত দিতে দিতেই তিনি বুঝতত পারলেন তার মৃহ্য সম্थূখে। তাই তিনি তাঁর মৃতদেছ ভারতে নিয়ে যেতে মৃত্যুর আগগই নিমেধ করেছিলেন। হনও তাই ১৯৩১ সালে ৩ জানুয়ারি ভারততর স্বাধীনতা ইত্হিাের সিংহ ভ্রাতা মাওলানা মুহাণ্পদ আলী প্রাণ ত্যাগ করলেন। ইন্নাল্পি|হি... রাজিউন।

চাঁর মৃত্দেছ আর ভারত্ এন না বহ্ নবীর জন্যস্থান জেরুছালেপে তাঁর কবর হয়। এ সংবাদ ভারত্ যथন প্ৗীছায় কোটি কোটি ভারত্বাসী শোকাহত কান্নায় ডেঙ্ে পড়ে। চিৎকার করে মুহম্মদ জালী কী জয় স্লোগান দেয়। কংদ্রেসের পোশাক মোটা খদ্র চোপত পাজামা শেরওয়ানি গলাবক্ধ করা কোটে এই ইসলামী পোশাক আজও মনে করিয়ে দেয় অতীত্রে মুসনমান নেতাদের পরিচ্মদের প্রতীকের কথা।
 ইতিহাস পর্লে বা আগামীতে তা ডিন্ন প্রকার ডিন্ন দৃশ্যে হয়েঁছে আারও হবে হয়ত। एয়ত আ্রও মन्দ কিংবা आরও ডাল।

## শেমের কথা

আমরা ওধুমাত্র ভারতের ইতিহাসেই দেখলাম. যেখানে মুসলমানদের গভীর ধার্মিকতা; দাড়ি, টুপি, পোশাক পরিচ্ছদে ডাল মুসলমান, ডাদের কর্র হর্যেচ্ছে বিকৃত আর यাঁরা ইসলাম ধর্মকে অবজ্ঞা আর অনাদর কর্রেচ্নেন মুসশমান হর্শেও অমুসলমানদের মত নিজেকে যত বেশি হারিয়েছেন তার্রাই ইচ্ছিাসে সষ্মানের্র অসন্ন গৃহীত। মুসলমান জাত্তি এবং কমিউনিট্টদের বিপ্লবাত্ঘক ইত্হিাসর বিকৃতি ঘটনো হয়েছে। আরও দেখলাম মুসলমান ছাত্রর্না ডারত্রের ব|ইরে স্বাধীনতার জন্য গিয়ে তাঁরা বেশির ভাগ আর মুসলমান হয়ে ফিতেরে এসেন না, এনেন কমিউনিস্ট হয়ে।

ঢার কারণ হচ্ছে এই, ওধু ডিগ্Aি, জ্ঞান বুদ্ধি আর ধর্মীয় যশই সব নয়, পবিত্র কুরআন আর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শ সম্ধন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং তাতে রুচিশীল ना इওয়া পর্যন্ত কাঁচা অবস্থায় শিক্ষা সং্গাম বা রাজনীতি সগ্পামের গভীর জঙ্গ্লে কাউকে ছেড়ে দিলে তাকে ফিরে না পাওয়ার সষ্ভাবনাই বেশি।

ভারতে ধর্মের ভণ্ণমির রাজত্বে ভারততীয় झুসলমনদের মের্দ্দ সোজা কর্রে याँরা मাঁড় করাতে চান তাঁদের কারো ধারণা জাতীর উচ্চ ইংরেজি শিক্ষা করা, রাজনীতি শিক্ষায় সচেতন হওয়া, ইতিহাসে সচেতন হওয়া, মাদরাসা মক্তব করে घওলুবী হাফ্জে সৃষ্টি করা, পত্রিকার মারফত জনমত গঠন করা, অর্থনৈতিক উন্নতি কর্া সমিতি ও সংস্থা সৃষ্টি করা, ধর্মীয় ফাণ তৈরি করা প্রভৃতি এক একটি অন্গ সত্জে করতেই তাঁরা বদ্ধ পরিকর। यদিও প্রত্যেকটির প্রত্যোজ্জন কিত্যু আমাদের মরে সবগুলোর দর্রকার স্বীকার করলেও সর্ব প্রথমে প্রয়োজন সর্ব প্রকার সর্ব শ্রেণীর মুসলমান সম্পূর্ণ জন-সাধারণকে যেমন করে হোক নূানত্ম প্রয়োজনীয় ধর্মীয় জ্ঞান দান আর কুরআান ও হাদীসের আদেশের অনুকৃুে জীবন গঠন কর্যার ব্যবস্থা সর্বাগ্নে প্রয়োজন। সেই কাজ ৫্ূ ভারতে নয়, সারা বিশ্বে এক সাথে প্রায় প্রত্যেকটি রাধ্ট্র याँরা কাজ করেছেন চাঁরা হচ্ছেন তবল্লীগ জামাত্ত্র
 ডাক্তার, অধ্যাপক, কেরানী শ্রমিক, ধনী ও দর্রিদ্র প্রত্যেকে নিষুঁত इয়ে উঠছছ বা
 সেদিন সুদূরে নয় অদূরেই।

বিদায়বেনায় বলি। মানুষ প্রায় মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদী ঐত্হিহিক্দের ইতিহাসও মিথ্যাবাদী इওয়া অস্বাভাবিক নয়। ডাই সত্যবাদিতাই হচ্ছে ইতিহাস সৃষ্টির প্রাণ। ঐতিহাসিকগণ যা লিখে যান পরেে তার পরিবর্তন ঘটায়। প্রকৃত সত্য ইতিহাস সত্যবাদীঢদর কাছ হততই পাওয়া যায়। তাই পবিত্র কুরআনকেন্দ্রিক বই পুস্তকে আলোচনা করা হ!য়েছছ। তা আ/্মাহর বাণী, তার

কথাই স্বতন্ত্র। যে কোন যুগের যে কোন জাতির জন্য যে সমস্ত স্রষ্টাবাণী গ্গন্থ হি:সবে হয়েছে সেগুলো সবই নির্ডেজাল। মানুষ্ের সৃষ্টি করা বাণী সংকলনে হযরত মুহাশ্মদ (সাঃ)-এর বাণী "হাদীস যেভাবে সত্য ও নির্ভেজাল রাখা হয়েছে তা অত্যাচর্র্यেও ওপর।

হযরত ওসমান গনির (রাঃ) সময় কিছু শয়তান শ্রেণীর মানুষ হাদীসে ভেজান প্রদান করতে চেষ্টা করে। সর্বপ্রথমে ঐ কর্ম্মে কুখ্যাত কর্মী ছিল আবদুল্নাহ বিন সাবা। হযরত আলী (রাঃ) তার প্রাণদণ দেন। তারপর মনছুর অব্বাসী তাঁর খেলাফতকালে মুহান্মদ নামে হাদীস ভেজাল দেওয়ার কারণে তাকে ফাঁসি দিয়েছিলেন। তার বাবার নাম ছিল সাঈদ মাছনুম। এমনিভাবে গভর্নর খালেদ জুবাইকের কুপুত্র বয়ানকে হাদীসে মিথ্যা মেশানোর অপরাধে প্রাণদণ্ড দেন।

এমনিভাব্যে মুহাশ্মদ বিন সুলাইমান আওয়াজের কুপুত্র আঃ করিমকে হাদিসে ভেজাল দেওয়ার অপচেষ্টার প্রমাণিত অপরাধে প্রাণদণ দেন । যাঁর মধ্যে পূর্ণভাবে ‘জবত’ হাদীসাদি পূর্ণভাবে স্মরণ রাখার কমতা থাকে এবং পূর্ণভাবে সমীক্ষা শক্তি ন্যায়নীতি থাকে তাঁকে ‘সেকাহ’ বলে। যাতে ভবিষ্যতে হাদিসে কেউ তেজান দিতে না পারে, এ আর ভেজাল দেওয়া হাদীস চুম্বুকের মত ধরা যায় তার জন্য কিতাবুস সেকাত নামে সবিশেষ উল্নেখযোগ্য চারটি গ্গন্থ আছে, লেখক যথাক্রমে আজালী হাফেজ, আহমাদ বিন আব্দুল্নাহ ২৬১ আরবী সরে।

আবু হাত্ম বুস্তি, মোহাম্মদ বিন হিব্বান ৩৫৪ আরবী সনে। ইবনে শাইীন, আবু হাফস ওমর ইবনে শাহনী ৩৮৫ আরবী সনে। জয়নুদ্দিন কাসেম বিন কোতলুবাগা ৮৭৯ আরবী সরন।

তাছাড়া ঐ রকম ধরনের গ্গন্থ "তাবাকাতুল হোফফাজ" একই নামম সাতখানি গ্রন্থ সবিশেষ উল্মেখযোগ্য। ৫৪৬ হিজরী সন্ন লিখেছেন ইবনে দাব্বাগ। 心১৬ তে লিতখছেন ইবনে মোফাজ্জাল মাকদেসী। ৮৫২ তে লিখেছেন হাফ্জ ইবনে হাজার আসকালানি। ৯১১ তে লিখেছেন জালালুদ্দিন সুয়তী তারপর আরও দুজন লেখক ঐ লিখেছ্নে প্রথমে তকীউদ্দিন ইবনে ফাহাদ ও দ্বিতীয় লেখক মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মদ হাশেমী। 986 আরবী সন্নে লিথেছেন ইমাম জাহবী শামশ্ড্দিন। অবশ্য এর গ্রন্থটি একই বিষয়ের ওপর হলেও নামটি হচ্ছে "তাজকেরাতুল হোফফাজ"।

এবার यাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন অথচ ঢাঁদের বর্ণনা দুর্বন তাকে আরবীতে ‘জয়ীফ’ বলা হয়। ঐ জয়ীফ সম্বন্ধে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে দশটি যেমন-কিতাবুল জুআফা, লেখক ইমাম বুখারী। এই একই নামে আরও নয়টি গ্ৃ নয়জন লেখক লিখেছেন যথাক্রমে ইমাম নাছায়ী, ওয়াকাইলী মোহাম্মদ বিন আমর, ইবনে হিব্বান বুস্তী, আবু আহমাদ, ইমাম দারা কুতনী. হাক্মে আবু

আবদুল্লাহ，ইমাম ইবনুল জাওজী，ইমাম হাসান সাগানী，আর ঐ রকম আর একটি গ্রন্হ মিজানুল এ তেদাল লিగ．থঢেন ইমাম জাহাবী（রাঃ）প্রমুখ প্রখ্যাত হাদীসবিদগণ।

एযরত মুহাম্মদের（সাঃ）প্রাণপ্রিয় সসীদেব্র সাহাবা বনা হয়। প্রত্তেক সাহাবীর এই বৈশিষ্ট্য ছিল। इयরত মুহাশ্মদ（সা৪）সষ্ষে কোন্নদিন কোন প্রকারে ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ মিথ্যা বলেননি। হাদীস সষ্ষক্ধে এত সতর্কাতা অবলম্বন করা হয়েছে যে，একটি বর্ণ পর্যন্ত কেউ পরিবর্তন কর্নার কজ্পনা কর্রেননি। কার্রণ হাদীসের মধ্যে আছে হযরত মুহাশ্মদ（সাঃ）বলেছেন শে，শে ইত্মা কর্রে আমার নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করেরে সে যেন ঢার স্থান নরকেই তৈক্পি কর্রেতে （ইসবাহ 8／২০৬ পৃঃ）

মুসলমান সেজে মুসলমানের নাম নিয়় যারা হাদীসে ভেজ্জাল দেওয্যার্ন চেষ্যা করে ব্যর্থ হয়েছে তার কারণ হাদীসবিদদের অব্যর্থ তিক্ক্ন সংরক্ষণশীলতা।

यত নকল হাদীস প্রচলিত হতে গিয়েছিন তারও जালিকা דৈরি হয়ে বए পুস্তক পুস্তিকাও তৈরি করা হয়েছে। যथा आল মওজুয়াত অর্थাৎ বাতিল বর্ণনামালা，আদদুররুন মুनতাকাত，অর্থাৎ（নির্বাচিত মতি）। কিতাবুল आবাতীল অর্থাৎ（বর্ণনা বর্জন পুস্তক）আলমাওজ্যুয়াত（লেখক ইবনে আবদুল বার）অর্ধাৎ বাতিন বর্ণনামালা। আলমুগনী অর্থাৎ（যথেষ্ট পুষ্ঠক）আল－লায়ালিউল মাছনুআহ অর্থাৎ（नকল মতি）অাদদুররুন মুনতাশেরাহ অর্ৰাৎ（ছড়ানো মতি） আলমাওজুয়াত（লেখক ইবনুল किরানী）অর্থাৎ বাত্লি বর্ণনামালা， আলমাকাসিদুল হাসানাহ অর্থাৎ（ুভ কামনা）আলমাওজুয়াত（লেখক মোद্মা आनী কারী）অর্থাৎ বাতিল বর্ণনা মানা，তামজীদूত তইয়েব অর্থাৎ（भবিত্র প্রকাশ），আলফাওয়ায়েদুল মাজমুআহ অর্থাৎ（কন্যাণ ভাণ্ডার）আাল আসারুল মারফুআহ অর্থাৎ（প্রমাণিত হাদীসসমূহ）আন কালামুল মারফুয় অর্থাৎ（প্রমাণিত বাণী）ইত্যাদি। এমনিভাবে পৃথিবীর আর কোন ইতিহাস গ্গন্থ এভাবে সংর্ষ্মিত হর্যেছে বনে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সব শেষে বলা যায় যে，কোন ইতিহাস মিথ্যা হতে পারে এই ইত্হিহাসের্র ইতিহাসও মিথ্যা হতে পারে কিন্তু হযরত মুহাম্মদের（সাঃ）সহি হাদীসের దবঠি বর্ণও নকন নয়। অতএব প্রকৃত ইতিহাসের ইতিহাস ওটাই।

যেদিন ভারতে রবিবারের পরিবর্তে ক্রবার সাপ্তাহিক 区ूটির मিন বনে বিবেচিত হবে সেদিন চরম কর্তব্য পরায়ণতার নিদর্শনের বিকাশ প্রমাণ করবে মুসলমান জাতির প্রকৃত মর্যাদা। যেদিন ভারত इত্ত মিथাার্ন কাসুপ্পি তৈব্রিহ নামান্তর ঐত্হিহিসিক উপন্যাস লেখা আইন করে বफ্গ रবে，বেদিম শহরে গてঞ


 খ,গাানে, চিকিৎসায়, সাহিত্য আবিকার ও সৃষ্টিতে সারাবিষ্ব তথা ভারতকক পথ দ্েেিয়েছে তাদদর সর্বমোট পরিচিতি ওধু ভারতেই নয়, সারা নিশ্বে আছে তার বিস্তার ও প্রমাণিত প্রকাশ।

ভারতের মুসলমান যদি কোন প্রকারে ধ্বংসই হয়ে যায় তবুও বহু রাষ্ট্রই রয়েছে যেগুনো মুসনিম রাষ্ট্র, যেখানে বেঁচে আছে কোটি কোটি মুসলমান যथা-ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বাংনাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিত্তান, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, কুয়েত, সউদি আরব, ইয়ামেন, বাহরাইন, দক্ষিণ ইয়ামেন, কাতার, আবুধাবি, আজমান, দুবাই, ফুজাইয়য়া, বাস আলখিমা, সারজা, উমমাল কুইউন, মিসর, সুদান, লিবিয়া, তিউনেশিয়া, আন-জ্জিরিয়া, মরক্কে, মৌরী তাनিয়া, সেনেগাল, মালি, গিনি, নাইজার, নাইজিরিয়া, চাদ, সোমালিয়া, সেন্ট্রালআফ্রিকান রিপাবলিক, আইভরিকোস্ট, ডাহহোমি, সিয়েরালিওন, গামিয়া, উগাণ্ড, আল-বানিয়া, পূর্ব তুক্কীস্থান, ইথিওপিয়া, তানজানিয়া প্রভৃতি প্রচুর মুসলমান রাষ্ট্র বিদ্যমান। তাছাড়া বে রাষ্ট্র মুসন্নমান রষ্ট্রে নয়, সেখানে মুসলমান প্রচূর পরিমাণে বিদ্যমান যেমন মরিসাস, ভারতবর্ষ, সাইপ্রাস, প্যানেস্টাইন রাষ্ট্রে ও অজস্র মুসলমান ছড়িয়ে আছে। তাছাড়াও ফিলিপাইন, বার্মা, রাশিয়া, থাইল্যাণ, ইন্দোচীন, ও সিংহল রাষ্ট্রেও মুসলমান কোথাও প্রচূর কোথাও অপ্রচূরভাবে বিদ্যমান। এই কথা মনে রেখে সমস্যার সমাধান প্রত্যেকে স্বস্ব স্বাত্ত্র্য সংস্কৃতি বজায় রেখে শাত্তিতে বাস করতে হয়েছে নতুবা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধামাচাপা দেয়া হয়েছে। তাই সব শেশে ভারত বিখ্যাত একজন নেতার ঊদ্ধৃতি দিয়েই তা প্রমাণ করা যায়।
(ক) "খিলাফত উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে, হিন্দু-মুসলমানকক তত কাছে টানতে পারেনি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিকেদের বেড়া তুলে দিয়েছে।"
(থ) "...আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যथার্থ হিত্যেী তাহার কোন প্রমাণ দিতে পারি নাই। তাহারা আমাদের হিতৈষীতায় সন্দেহবোধ কর্রিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না।... আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোকে জানে না। এবং আমাদের মন্নর মধ্যে বে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যণ্ত জাগরুক, আমাদের ব্যবशারে এখন তাহার কোন প্রমাণ নেই। আমরাই দেশের সাধারণ লোককে দূরে রাখিয়াছি, অথচ প্রয়োজনের সময় তাহারা দূরে থাকে বলিয়া রাগ করি।"
(গ) হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদদর সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভারে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পৃর্বে স্বদেশী অভিযানनর দিরে

একজন স্বদেশী প্রচারক একগ্লাস পানি খাইরেন বলিয়া তাহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইত্ত নামিয়া যাইরত বলিতত কিচ্ভূমাত্র সক্কোচবেবাষ করেন নাই। বাংন্লার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের্র সক্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সত্গে অমরা কোন্নদিন হ্রদয়ককে এক হতে দিই নাই।"

বাং ১৩১৫ সালের শ্রাবণ মালে রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'সদুপায়' প্রবक्ष হতে 'ক’ ইং ১৯১৪ সানে 'সবুজ্জ পত্র' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের नেষা ' নোকহিত' প্রবक্গ হতে ‘খ’ উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে।

ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসनমান সমস্যার সমাধান কী? জানতে চেয়ে ডাঃ কাनिদাস নাগ यে পত্র नিখেছেন তারই উত্তর হতে ‘গ’ উদ্ধৃতি, শ্রী সত্যের সেনের পনেরই আগস্ট পুস্তকের ১১২ পৃষ্ঠা ও ১২৩ পৃষ্ঠা হতে নেওয়া হয়ের্থে।

ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মিলন মৈত্রীর সেছু রচনায় স্বাষীন সত্য ইতিহাস প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে आর একটি ব্যাপক বস্থু প্রয়োজনীয়, যা মানুষের মেজাজ ও মানবতা গঠনে এবং প্রয়োজনীয় সত্য ঢথ্থ্যের পরিবেশনায় জার অবান্তর অসত্য বা অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোবে অপরিহার্য, তা দৈনিক পত্রিকা। অবশ্য তা বাংলা ভাষায় একাধিক थাকনেও মুসলমানদের বড় তো मৃরের কথা মাঝারি ধররেরও নিরপেক্ষ নির্ভিক পত্রিকা নেই। অথচ অজকের দিনে শ্রমিক হতে মন্ত্রী পর্যন্ত প্রত্যেকের মগজ পরিচালিত হয় কাগজের নির্দেশ। তাই চাই পারম্পরিক সহ্যোগিতা, নিজে বেঁচেও অপরকে বাঁচতে দেওয়ার নীতিই হচ্ছে স্বচ্ছ ও সুন্দরতর পদ্ধতি।

সমাপ্ত
মুহাশ্মদ হাবিবুর রহমান কাসেমী
গাম-গোলাবাড়ি চাঁদপুর
পোঃ- গৌরীভোজ, ভায়া-গ্গোপানপুর
থানা-বসিরহাট, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা
পচিমবহ্গ, ভারত
বর্তমান বিশ্বের বিখ্যাত মনীষী মহাজেরে মদীনা হযরত মাওলানা জাকারিয়া সাহহবের পঃ বঙীয় প্রতিনিষি (কোটি কোটি মানুষের নেতা) হ্যর্ত মাওনানা হাফেজ ক্বারী মুহাশ্মদ মুসলিম সাহেব বলেন-
"ইতিহাসের ইতিহাস" বিখ্যাত বইটি ৫্রু আધুনিক শিক্শিত সমাজে এবং আলেম সমাজের তভেচ্ছা ও আগ্রহেন পরিপ্রেক্ষিচে আমিও তভেক্ছাসহ তভাশিস দিই যে, গন্থকার ও গ্রন্থকে আল্মাহু সুবহানাए কবুল কর্স্ন। এই বই বহৃল প্রচারিত হোক, মানুষ পড়ে উপকৃত হোক।

ইতি.
মুহাম্মদ মুসলিম
কাঁটাদীঘि. বাঁকুড়া।

বর্তমান বঙ্গের বৃহত্তম ও c্রিষ্ঠতম आদর্শ মাদরাসা মেমারী জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাুুন উनুম্মের সিনিয়র অধ্যাপক এবং ফত্ওয়া বিওাগের প্রধান মুফত্তি মাওলানা মুঃ অনসার সাহেব বহনেনঃ-
"ইতিহালের ইত্হিস" বইটি বহ প্রতীকিত তথ্যসস্টার। এটি পঃ বহে প্রত্যেক মানুষকে আকর্ষণ করবে বলে আশা করা যায়। অসতর্কত হেতু অনেক অক্ষর বা শদ একের পরিবর্ত্ত অন্য হয়ে গেছহ। আগামী মুদ্রণে এটাকে আরও সুন্দরতর করে প্রকাশ করত্ গহ্থকারের সত্গে সহযোগিতা করতে অমিও সদিচ্মা পোষণ করি। ইতি-মুशাষ্মদ আনসার, হাওড়া।

মাদরাসা জামময়া ইসলামিয়া মদীনাতুন উনুল্মে সারেক অভিজ্ঞ ইংরেজি শিক্কক জনাব মূহঃ অনোয়ার হোসেন সাহেব বনেনঃ-

ইতিহাস জাতীয় জীবরের প্রত্ছ্থবি। অতীত ফেলে আসা জাতির বিশেষ বিশেষ घটनা সংক্কৃতি ও সভ্যত, মনী丹ীদের মনীষা শত শতাবীর বেড়া পেরিয়ে ভাবীদের প্রেরণা ব্যোগায় নতুন জীবন গড়ত্। बে জাতি নিজের आসন ইতিহাস সষ্থন্ধে উদাসীন সে জাতি আর্মবিশ্মৃত, সে জাতি মৃত।

শত রাজনৈতিক উখান-পতনে, কালাধারে, লাनফিত্তর বাঁধনে গাঢ় রহল্যের
 সাল-তরিথ দিয়ে সাজাননা ঘটনা ইত্হিাস নয়। জাতিন মান মৃল্যায়নে উত্তরসৃরিদের্র সামন্ন এমন ইতিহাসের প্রয়োজন, যেখান বিকিষ্ট সভতার কाহिনী भুত্্রদীত্ত শিখার মত জ্লবে জর সেই দীপ শিখার আলোকে आলোকিত হবে সেই সব গাজী শহীদ অজ্ঞাত পর্রিচয় স্বধীীনতা প্রেমিকদের সাধनা, মরেও যাঁরা বেঁচ রইলেন এদেশের ধৃলিকণায়। মানুব্ের ইত্হিস নতুন অनুসঙ্ধিৎসু চিত্তাধারায় লেখা হচ্ছে। তাই অজ চাই সত্ত্যর তথ্যের ও তত্ত্বের ইতিহাস, চাই "ইত্হিলের ইতিহাস।"

লেখক ও সুবত্তা হিসেবে বক্তা জগতত গোলাম পের্তজা সাহেবের আবির্ডাব ধুমকেতুর মত। তাঁর অন্নক জনসমুল্রের মত জনসভায় আমিও একজন জনবিন্দ হয়ে ম মর্স্পর্শী ভাষণ ঙেেছি। অভিনব যুক্তি দিয়ে নির্ভীকভাবে সত্য তথ্য প্রকাশের শিল্প চতুর্य্রে জন্য তিনি জনসমাজ্জর কাছে "বক্তা সয্রাট" ‘শশরে বাংলা’ নামে পরিচিত। মোর্তজা সাহেবের অতি নবীন বয়সের লেখা চাঞ্চল্যকর কবিতা "ইতিহাস ক্থা কও" নেদায়-ই-ইসলামে প্রকাশিত হয়েছিন। অনেকের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, পরিণত বয়লে তিনি এমন ইতিহাস লিখবেন, या হবে জাতির পথপ্রদর্শক, হলও তাই। গোলাম মোর্তজা সাহেবের "ইত্হিসের ইতিহাস" গহ্থখানি মনোয়োগ দিয়ে পড়নাম। এই গ্রহ্থটির মৃনধারা প্রবাহিত হয়েছে সেইদিকে. বে দিকে একশ্রেণীন মানুষ শোষিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত। লেথক দালালীপনায় অভत্ত ঞতিহাসিকদ্দের চোথ আড্রল দিত্যে দেখাত চেফ্যেছেন




 অবকাশ নেই।

ইতি-
आনোয়ার হোসেন, জার্পাশিয়া, ২৪ পরগনা।
প্রবীণ নেতা ও ্লেষক জনাব ডাঃ এম. এ. जোরাব (Medical College Calcutta) সাহেব বলেনে-

স্নেহাশ্পদ গোলাম আহমদ মোর্তজা প্রণীত 'ইতিহাসের ইতিহাস’ বুদ্ধিজীবীদের জন্য এক পরিপুর্ণ পুরক্কার। সত্য কথা বলनে ও লিথচ্न অকেক বাধা আছছ। তাই পরাধীন ভারতে সকলে সহসা সাহস করতো না সষ্য ফ凶৷ লিখতে। আনন্দের বিষয়, এখন দেশ স্বাধীন, সমাজ অপেক্ষাকৃত শিকিিত; সুচ্ছাl এই বইটি সমাদৃত হবে সকলের কাছে এই আশা করি। লেখকের দীর্ঘায় ষামमा कরি।

ইতি-
আশীর্বাদক, আবু তোরাব, মগলকোট।
মৌলভী কাজী আবদুল আজীজ সাহেব বলেন-
আমার পুত্র মোর্তজার লেখা সব বই-ই আমার পড়তে ভান नাগে। इसণ্ণ পিতা হিসেবেই এই দুর্বলতা। তবে ‘ইতিহাসের ইতিহাস’ আমার মষ্ট ধ্র মানুষকে পুরনো দিনের কৈশোর ও যৌবনের অনেক কথ্মা ম্মরণ কর্নিয়ে দেশ ।

স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাপ আমাকেও অর্ধসিদ্ধ করেছিল। आমি অঋम কলকাতার আরবী কলেজ বা আলিয়ায় পড়তাম। তখন আমাদের্র বিचিপ্যাছিলেন ইংরেজ। ক্লাসের সেরা ছাত্র হিসেবে আমাকে স্কলারশিপ এবং নাশাবৃষি দেওয়া হয়ে আসছিল। যখন আমিও আন্দোলনে যোগ দেই ইংরেঙ আমাঁ্ সমய সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেয়। সেই সময় আর্থিক স্বাচ্ছল্যও হি মা। চাট পাঠ্যজীবনে বড় বাধা পেয়ে অনেক অত্যাচার সইতত হয়েছে। यষन ম|৫সাম| মুহাশ্মদ আলী, মহাত্মা গাা্ধীজি প্রমুখ নেতা ভাষণ দিতেন, সভায় বিতেচি কাপए

 সেই পুরনো কথ্থা আর যুবকসুনভ উন্যাদনা উকি মারে মনের্র কোণ। অমি দোয়া করি আল্পাহ মঙল করুন অদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে।

ইতি-
আবদুন आভ্ঞীজ
মিরেরডাঙ্গা, পোঃ ভিট| স্কুল. বর্ধমান।

## ক্তজ্ঞতা স্বীকার

‘ইতিহারের ইতিহাস’ প্রণয়নে যাঁদের নিকট থেকে ও সহযোগিতা পেয়েছিছ-
১। মৌলভী মুহাশ্মদ সোহরাব আলি। (ঝিলু বর্ধমান)
২। সৈয়দ আবদুল কাদের। (মঙ্গলকোট, বর্ধমান)
৩। মুহাশ্মদ হারুন অল রশিদ। (মুর্শিদাবাদ)
8 । শ্রী প্রতাপ চন্দ্র (মেদনীপুর)
৫। মোঃ আইয়ুব আলি মঙুল। (২৪ পরগনা)
৬। কমরেড সৈয়দ অবু জাফর। (মীরেরডাঙা, বর্ধমান প্রমুখ)

