## "Mাবার लে <br> बcৈছে ফिকির্যা"

 নারায়ণ সান্যাল

## আমান কথা










## subroullesionamolleem.






# "আবার সে <br> এসেছে ফিরিয়া" 

## orrase sorg ml

ABAR SE ESECHE FIRIA Rs 30／－ NARAYAN SANYAL<br>Dey＇s Publishing<br>13，Bankim Chatterjee Street Calcutta ： 700073

প্রথম প্রকাশ：<br>বইমেলা，মাঘ，১৩৯৬<br>জানুয়ারী，১৯৯০

প্রকাশক：
সুধাং্ণ শেখর ঢে
नु＇জ भारनिশिः
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কন্নিকাতা ৭০০०৭৩
（C）मनिब भानान
প্রিচ্ছদ：গ্গীতম দাশপুপ্ত
অলক্করণ：গৌতম দাশপুপ্ত অ লেখক
ফটো কজ্পোজ্জি：গ্রাযিটেক ইগ্ডিয়া नি：
২১৬／৩এ আচর্য জগদীশচক্র রোস রোড
কলিকাতা ৭০০০ゝ৭

মুদ্রক：
⿹勹口𧰨 স্বপन কুমার দে
দে’জ অফসেট
১৩，বঙ্কিম চ্যাটর্জ্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ৩৭৩

## ॥ উৎসর্গ ॥

ডাঃ সত্যানন্দ প্রামাণিক এম•বি•বি•এস, ডি.এ (লণুন), এফ•এফ•এ•আর•সি•এস• (ফ্রনন্স), 'ডাঃ সুহৃদ কুমার বসু এম•বি•বি•এস•, এম.আর•সি•পি. (লগ্ডন),

ডিপ্লোমা ইন কার্ডিওলজি (ভিয়েনা), বেগবাগান নার্সিংহোমের সহৃদয় ভিষক ও সেবিকাবৃন্দ, আজকাল-পত্রিকার সেই অজ্ঞাত সাংবাদিক, এবং যারা আমার রোগমুক্তি-কামনায় চিঠি লিখেছ,
আর, ও হঁঁー
েসই আন্জান স্দারজী, যে ইনসানের ‘করম’ আর ইন্সানিয়াতের ‘ধরম’-এর ফারাকটা আমাকে সম্ঝিয়ে দিয়েছিল!

$\square 11$ কৈফिয়ৎ $\mathfrak{U}$

বরাবর আমিইই তে দিয়ে জসছি। এবার না হয়, आপনারাई আমাকে দিন না ? কৈফিয়েe না হলেও একটা ব্যাখ্যা ? কোন দুর্eেয় হেতুতে পত্র-পত্রিকয় প্রকাশের উপयুক্ত রচচন্ন আজও লিখতে পারছি না। একাধিক সম্পাদক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পরে সর্বজনর্রদ্ধেয় একজন অগ্রজ সাহিতিকককে পাল্ুুলিপিখানি পাঠিয়ে অনুর্রেধ করেছিলাম আপত্তিকর অথবা
 "শতকরা শতভাগ একমত। তরে আমি কোন পত্রিকার সম্পাদক হনে তোমার এ লেখা एেরত পঠাতুম

দ্বিতীয় রচনাটি সংক্ষিপু আাররে প্রকাশিত হর্যেছিল প্রমা-পত্রিকার রজতজয়াত্すী
 जতে ‘প্রয়াত’ ও ‘বর্রমান’ বিশশষণ দুটির প্রয়োেে কালানোচিতি-দোষ ঘটে থাকরে। সে-লোষ একা আমার নয়।

 পুরো ফায়দা ওঠাতে পারিনি। না হলে আমার প্ররক্ধের শেষ দিকে যে মষ্ত্ব করোছি जাতে


 হয়েছেন, গ্রস্থাকরে প্রকাশকালে ্রকাশক ও প্রতিষ্ঠান্নর जন্যান্য যাঁরা আমার ধন্যবাদাহ, তাদের নামোল্লেখ না কররেও অবশ্য কেউ কেউ চিহিতি হয়ে পড়়েরেনই।
 সবাই ঢো আর জর্জদার মতো সঙ্গীতশিল্দী, আশুদার মতো কথাশিল্्ী বা উৎপলের মতো মঞ্চশিল্লী নয়!

আমি याँদের বাধ্য হয়ে কৃতজ্জত জানাত্ পারছি না "নারায়ণ जাঁদhর রম্ষা করুন উদাতবজ্র দেবরাজের ক্রেখানল থেকে।

মशালয়া, 1989


## "আবার সে এসেছে ফিরিয়া..."

## [17.2.89]

রম্যরচনা শুরু করার আগে শিরোনামা লেখার একটা প্রথা আছছ। প্রথরে ভেবেছিলুম, নাম দেব : ‘কলমটা ফেরত পেয়ে!’ তারপর মনে হল, তার চেয়েও ভাল হবে দেবদূত-অভিনেতা পাগলা দাশ্রে ঐ অনবদ্য উক্তিটা। নাট্যাকার শেষ-প্রস্থানের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, তা অগ্রাহ্য করর পাগলা দা ফিরে এসেছিল রঙ্গমর্ণ্ণ, লম্বা একটা 'মনলোগ' ঝেড়েছিল।
a. ফেব্রুয়ারি ’৮৯ ‘আজকাল-এর পঁচচ নম্বর পাতায় ছাপা একটি আট-লাইনের খবর এই রচনার কেন্দ্রবিন্দুত্তে। সেটা যদি ঘটটনাচক্রে আপনার নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকে তবে এ রচনার ধরजাইটটা আদ্দে ধরতে পারবেন না। তাই মূল ধুয়োটা প্রথম্মেই শনিয়ে দিই-

আজকালের প্রতিবেদন : গত বৃহ্পতিবার বইমেলায় একটি অনুষ্ঠান সেরে বাড়ি ফেেরার পণ্থে প্রখ্যাত সাহ্তিত্যিক নারায়ণ সান্যাল হ্দররোগে আক্রাষ্ত হন। ওই রাতেই যুাকক বেগবাগান নার্সিংহ্োমে ভর্তি করা হয়। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে তাঁকে রাখা হয়েছ্র। সোমবার নারায়ণবাবুর অবস্থার সামান্য উম্মতি হয়েছে।
তথ্যের মূল বক্তব্যৗটায় ভুল হয়নি ; কিন্তু আইনের ভাষায় যাকে বলে ‘হোল ট্রুথ’ বা ‘ন্াথিং বাট্ দ্য ট্রুথ', এ তা নয়। আমি এতদিন প্রতিবাদ করতে পারিনি, কারণ মানিব্যাগ-ঘড়ি সমেত আমার কলমটাও বেমক্কা ছিন্তাই হয়ে গেছিল ! আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডে ছিস্তাইকারিণীকে আমি নির্ঘাৎ সনাক্ত করতে পারব, নামটাও মনে আছে: জবা। তঁঁকক পাকড়াও করা যাবে বেগবাগান নার্সিংহোমের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। তবে আমি কোনও এফ. আই. আর• দাখিল করিনি। কারণ ছিষ্তাই-করাবামাল তিনি হস্তাস্তরিত করোছিলেন পর্রর গাড়িতে আমার গিন্নি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতেই। ঘড়িটি ফেরত পেয়েছি, মানিব্যাগ ফেরতত পাওয়া-না-পাওয়া বর্তমান শারীরিক অবস্থায় নিরর্থক। কলমটা ফেরত পেয়েছি দিন পনের পরে। তাও কার্ডিওলজিস্ট-মহোদয় নিদান হেঁকে গেছেন-আমাব দক্ষিণহস্তের সস্গে লেখনীর সহাবস্থান দৈনিক আধঘণ্টার। अনেক কাকুতি-মিনতি করেছি, বুঝ্ৰিয়ে বলেছি, আর্ভিন ওয়ালেস্ .তঁার বইয়ের নাম রেখেছেন বটে ‘সেভেন মিনিটস্’ কিন্তু ত্ঁাজ নিয়ে দেখুন, সেটা লিখতে তঁার সময় লেগেছে ‘সেভেন মান্থস্’ ! কে কার কথা শোনে! ডক্টর ঞবাস আয়াতুল্ভার মতো নিষ্ঠুর! হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না।

আর সে হুকুম তামিল করার জন্য এ বাড়িতে হামে-হাল হাজির আছ্নে এক ভদ্রমহিলা। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে। আমি যে তাঁকে থোড়াই কেয়ার করি সে-কথা আপনারা জানেন

 বধূমাতার কক্ষে শয়নন করিতে যাইতে পারে, অপিচ রাত্রি নয় ঘটিকা বত্রিশ মিনিট
 বলেন, ‘চাইंলে তোমার বাবাকে আজ কগগ-কলম দিয়ে আসতে পার।’

आর পরীীকার হলে যদিও তিনি জীবনে কোনও দিন গার্ড দেননি, ত্বু ঠিক সেই কায়দায়


বলুন? এভাবে রমারচনা লেখা সষ্ভব?

## [18.2.89]








 পুরক্ষার-বিত্যণী সভা অনুষ্ঠিত হ্যার মর্রুম। খানদানিতম প্রতিষ্ঠানের জনা আছেন ม<্রিমহোদ্যেরা, খনদদিনিতরদ্র জন্যা বিধায়ক ও সাংসদদরা। মোটমুটি খানদানি ञ্ञাবधলি आभীর্বাদ পায় লেইসব সুপরিিবিষ্ঞাপিত কথাসাহিত্তিকদ্দর, যাযারা বিভিন্ম পত্রিকনোষ্ঠীত


 সদ্য উপনীত হয়েছে লিঢ়ল-ম্যাগাজ্জিন প্রকাশের তার্ণণে, যারা মাসাা্ভ একবার জমা্য়ত হয়


 বের হয় জার এক জাতের কথাসাহিতিক-বাজারূরহীন, একা্তার্ীী, গোষ্ঠীনিরেপেক কোন



 বিষাদ এজন্য যে, বে বৃদ্ধ মেসটি টোপ গিলেছিল जার গলায় বর্শিণা भাたেনি। পিছলে পালিয়ে
 आসুকন্না-জাসুক: বুড়োঢা প্ণ बেঁচ তো গেছে! গোকন্না বাজাজররহীন!

(অর্থাৎ 2.2.89) আমি আলৌ নার্সিংহোম ভর্তি হইনি। ‘ঐ রাতে’ ছিলাম নিজের ডেরায়। তরে—আজ্ঞ্ একটি সভায় সভাপতিত্ব করেছিলুম! আমি যে সভা থেকে সোজা ছাড়িকাঠের দিকে ঋাড়ি জমাব এটা সভার উদ্যোক্তারা কী করে জানল জানি না, কিন্তু আমার গলায় একটl মালা পরিয়ে দিয়েছিল, ঠিক যেমন পরান্ো হয় নবমীর বলির ‘ইয়ে’র গলায় ! এ-কথা অস্বীকার করে লাভ নেই, পরদিন যুগান্তর পত্রিকায় সে ছবি ছাপা হয়েছে, তার এভিডেেন্স রয়ে গেছছ। কিন্তু সেদিন আমার হৃদরোগের আক্রমণ হহয়েছিল একথা আমি হন্য নিয়ে কেমন করে কবুল খই? কার্ডিএলজি-পারঙম ডক্টর সুহৃদ বসুও তা আমাকে নিশ্চিত করে জানাতে পারেননি, তা আমি কেমন করে বলব বলুন, জাস্টিস পাঠক?

বেস্পতিবারের বারবেলার সেই দুর্ঘটনার একটা সবিস্তার বর্ণনা আমকে দাখিল করতে দিন হুজুর।
——্টপ রাইটি! টাইম ইজ আপ! আধঘণ্টা হয়ে গেছে!
[19.2.89]
ज़ा, কী यেন বল্ছিলুম কাল এনকোয়ারি-কোর্ট আ্যাডজর্ড্ড হবার আগে? সেই দোশরা কেব্রুয়ারি সষ্ষ্যার কিস্সা। বইমেলার মুক্শ্মণপে পিছন দিকের একখানা চেয়ার দখল করে অনছি আधুনিক কবিকুলের স্বরচিত কবিতা পাঠ।"‘্র্রজ মগুলের স্মরণসভা। স্বীকার্য, আধুনিক কবিতা প্রায়ই বুঝতে পারি না। স্বাভাবিক। বাঙলা-সাহিত্তের কোনও অধ্যাপকের কাছে ক্লাস করার সৌভাগ্যলাভ ঘটেনি। আমার ধারণা, কবিকণ্ঠে আবৃত্তি ওনলে অর্থটা প্রিষ্কার হয়। তাই প্রায় প্রতি বছরই বইমেলার ঐ আসরে গুটিঔুটি গিয়ে বসি। সেদিনও তাই বসে আছি; হঠাৎ নীরদ আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। বললে, নিতান্ত ঘটনাচক্রে আপনাকে পেয়ে গেছি! দাদা, আমকে উদ্ধার করবেন?

নীরদ আমার দেশতুতো ছোটভাই। তাই নাম ধরে বলছি। আসলে সে ডাকসাইটে লোক, বাঙ্লায় ডক্টরেে করেছে : ডঃ নীরদবরণ হাজরা। আমার অনুজপ্রতিম। গোপালভাড়়ের উপর একখানি বই नিখে সে আমাকে উৎসর্গ করেছিল এই ভাষায়:

সাহিত্যর্রতী ত্রীনারায়ণ সান্যালকে—এক কৃষ্ণনাগরিক এক কৃষ্ণনাগরিককে তুলে
দিলেন আর এক কৃষ্পনাগরিকের হাতে।
কৃষ্পনাগরিককে কৃষ্ণনাগরিক না দেখিলে কে দেখিবে?
বলি: কীভাবে তোমাকে উদ্ধার করতে হবে বল, আমি জান-কবুল!
নীরम ফিস্-ফিস্ করে যে-কথা বললে তার সারার্থঢ এইরকম:
গাক্ধীহত্যা-মামলার মূন আসামী ছিলেন চার জন—-বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকার, যিনি নির্রোষ প্রমাণিত হ্ন। নাথুরাম গডসে, यিনি স্বহু্তে গান্ধীজীকে গুলি করেছিলেন এবং গান্ধীহত্তা ষড়यন্শ্রের অপরাধে নাথুরামের অনুজ গোপাল গডসে আর নারায়ণ আপ্গে। সে দিনটার কথা স্পষ্ট মনে আছছ। যদিও जা আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। নাথুরাম ও নারায়গের ফঁঁসি হয় আর গোপাল গডসের হয় যাবজ্জীবন। সেই প্রসঙ্গে তিন-তিনটি তথ্য চপ্লিশ বছর আগে বুকে গঁথা হয়ে গোিল। এক: মহাষ্যাজীকে গুলি করার

পূর্বমুহूর্ডে নাথুরাম গডসে নত হয়ে তাঁর পদখূলি গ্রহণ করেছিল। দুই : নাথুরামের, পিস্তলে ছিল ছয়ট বুলেট; তার ভিতর তিনটি সে ফায়ার করে গান্ধীজীকে লক্ষ করে-বাকি তিনটি অব্যবशৃত অবস্থায় সে ধরা দেয়। কাছ--পিঠে কোন পুলিস বা দেইরক্ষী ছিল না। দেহরক্ষী রাখার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে গান্ধীজী সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থাতেই প্রার্থনা-সভতত যোগদান করতে আসতেন। অর্থাৎ তিন-তিনটি তাজ্জা-নুলেট゙ সহ নাথুরাম নিরশ্র্র জনতার কাছে आঢ্মসমর্পণ করে। স্বতই মনে প্রশ্ন জেগেছিল : কেন ? কেন ? কেন ? একটাই সম্তাব্য উত্তর! হত্যাকারী আত্মহত্যা করতে রাজী হয়নি। কারণ সে ভারতবর্ষকে জানাতে চেয়েছিল, কেন সে এই জখना কাজ্টা করল ? মशাছ্মাজীর প্রার্থনা সভায় আমি একাধিকবার যোগ দিয়েছি। তিনি প্রতিদিন শ্রীমজ্ভগবৎগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনেকগুলি শ্লোক সুর দিয়ে আবৃত্তি করতেন, "স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা" থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ। অর্থাৎ ফলাকাঙ্ষাবর্জিত নিষ্কাম বর্ম্মর নির্যাস! নাথুরাম যে জঘন্য অপরাধটা করেছিল, যার জন্য তার মৃত্যুদণ ছিল অবধারিত, তার জন্য ওর যদি কোনও ফলাকাঙ্ক্প থেকে থকে, তবে তা হচ্ছে বন্ধুবর গ্গৗরকিশোর ঘোষের ভাযায়: ‘আমাকে বলতে দাও!’

হত্যাকারী সে বটেই কিন্তু তার নিজস্ব ধারণায় সে শহীদ, আপনি-আমি মানি-না-মানি।
তিন নম্বর বিশ্ময় সেটাই। নাপুরাম গডসে স্বয়ং একটি দীর্ঘ জবানবন্দি দিয়েছিলেন তাঁর মামলা চলা কালে। সদস্যস্বীন ভারত্তে শাসকবৃন্স সেটা প্রকাশ হতে দিলেন না। এ নিয়ে এককানে দুরণ্ত কৌাতৃহন ছিল্ল আমাদের—পকককেশ যে-কোন বৃদ্ধকে জিষ্ঞাসা করে দেখবেন, ম্মেলানা আজ্জাদের অপ্রকাশিত অধ্যায়ের চেয়ে সে-আমলে ঔ কৌতৃহল ছিল অনেক-অনেক বেশি। रেতুটা সহজবোধ্য—মমৗলানা আজাদ স্বয়ং তথ্যাট দীর্घদিন গোপন রাথতে চের্যেছিলেন, আর নাপুরাম তিন-তিনটি তাজা বুনেটট সম্মেত একটি পিস্তল ভারত সরকারকে উপহার দিয়ে সে অধিকার কিনতে চেয়েছিল! পায়নি।

এখন জানা গেল, দীর্घদিনের মেয়াদ-অন্তে নাথুরামের অনুজ গোপাল গড্ডে বার হয়ে এসেছেন কারাপ্রাচীরের বাহিরে। আদালতের অনুমতি নিয়ে দাদার জবানবন্দিটি প্রকাশ করেছেন, "May It Please Your Honour"! দিল্লীতে তার হিন্দি অনুবাদও বার হয়েছে।
 আমি এ সংবাদটা আলৌ জানতাম না। নীরদ হাজরা নাকি ঐ ইংরেজ্রি বইয়ের একটি কপি घটনাচক্রে দেখতে পায়। গোপাল গডসের অনুমতি নিয়ে বইটি বাঙলায় অনুবাদ করে।

সালাম মহাকাল, সালাম! চল্লিশটা বছরে কীভাবে জীর্ণ করে ফেেেছ আমাদের !
আজ নাকি সেই বাঙলা বইটির (‘অনুন ধর্মাবতার’) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে।

নীরদ আমাকে অনুরোধ করল এ সভায় সভাপতিত্ব করতে।
বললুম, এ রকম একটা জবরদস্ত বইয়ের ক্কেত্রে আমার মতো অন্তেবাসী অখ্যাত জন কেন ?

নীরূদ বলে, সাত-আটজনকে অনুরোধ করেছি; কিত্তু নাথুরাম গডসেরের জবানবন্দি...
স্তুষ্ভিত হতে হল। চাপেকার ব্রাদার্স থেকে উধম সিং এমন কোন রাষ্ট্রদ্রোছীর কথা মনে পড়ল না যেখানে বিদেশী ইংরাজ-সরকার ‘ডিফেন্স কাউন্সেল’-এর ভাষণ চধ্মিশ বছর ষরে ফ্রীজ

করে রেখেছিল! আর সসইই বই প্রকাশকালে আজ…
বলি, নীরम, বাঙালী কোনও সাহিত্যিক রাজী না হলে তুমি স্বয়ং গোপাল গড্সেকে নিমন্ত্রণ করলে না কেন?
—করেছি, দাদা! তিনি পুণা থেকে এসেছছন। এখনি বই-মেলায় এসে পড়বেন। কিন্তু তিনি তো প্রধান অতিথি। সভার্পতি পাই কোথায়?

বুঝ্তে পারি ওর অবস্থা। দৈনিক পত্রিকায় কর্সরত সুপরিবিজ্ঞাপিত ‘রেস্টি-সেলার’ সাহিত্যিকদের পাকড়াও করতে না পেরে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই এসেছে আমার কাছে।

সাধুভাষায় যাকে বলে: ‘ভশ্ম নিক্ষেপণ-মানসে ভপ্মসূর্প সন্ধান।’
রাজী হয়ে যেতে হন।
[20.2.89]
পারীতে যে বছর ভলতেয়ার জন্মগ্রহণ করেন সেই বছরই ত্রিবেণীর এক আঁতুড়ঘরে আবির্ভৃত হয়েছিলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন-1694 সালে। দুজনেইই ক্ষণজন্ম। কিন্তু অষ্টাদশ-শতাবীর বঙ্গ-সংস্কৃতিতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের যতখানি প্রভাব, একই শতাবীর য়ুরোপীয় সংস্কৃতিতে ভলতেয়ারের প্রভাব তার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ ভলত্য়ার ওধু পগুত ছিলেন না জগন্নাথের মতো, তিনি ছিলেন কবি, নাট্যকার, প্রাবষ্ধিক এবং আস্তর-বিপ্লবী। তার কলম সমকালীন স্যার উইলিয়াম জোন্--এর মত ক্ষুরধার, কথনো রামমোহনের মতো
 আর কোন্ট স্যাটায়ার ঠাওর হত না। ভলতেয়ারের প্রতিভা বিশ্বসভ্যতায় অদ্বিতীয়।

ফরাসী-বিপ্নবের আদ্গুরু প্রকৃতিপ্রেমিক জাঁ জাক রুুো ছিলেন ভলতেয়ারের চেয়ে বয়সে আঠারো বছরের ছোট। দুজনের দার্শনিক মতবাদদ আসমান-জমিন ফারাক। যুবা বয়সেই জনৈক অভিজাত স্বেচ্ছাচারীর ব্যভিচার নিয়ে বাকা প্রবন্ধ লেখার অপরাধে ভলতেয়ার বাস্তিলে কারারু巾্ধ হন। কিছুদিন জেল খেটে বেরিয়ে এসেই লিখলেন আবার একটি প্রবন্ধ-একদল স্বেচ্ছাচারী অভিজাত পুরুষকে লক্ষ্য করে। দ্বিতীয়বার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। মুক্তিলাভ করে চনে যান ইংলন্ডে। সেখানে নিউটনের বিজ্ঞান, লক-এর দশ্শন, শেক্সপীয়রের সাহিত্য তাঁকে অভিভূত করে। পারীटত ফিরেরে এসে যোগ দেন দিদেরোর গোষ্ঠীতে—‘এনসাইর্লোপিডিয়া’ লেখার কাজে। মতভেদ ইওয়ায় সিদ্ধান্ত নেন, একাই একটা এনসাইক্লোপিডিয়া লিথবেন। ঐ সময়েই ইংরেজদের মুক্তচিন্তার প্রশংসা করে লেথেন একটি প্রবন্ধ Letters philosophiques sur les Anglais । স্বাভাবিকভাবে ফরাসী কুথমঞ্ূকতার বিরুদ্ধে লেখককে সোচ্চার হতে হল। ফলে নির্বাসিত হলেন ফ্রান্স থেকে। घौাটি গাড়েন সুইৎজারল্যার্ড। পণ্তিত এবং দার্শনিক হল্লেও ব্যবসায়ে তিনি সফল। এদিক থেকে আবার জগনাথ তর্কপঞ্চানন্নে সত্গে তাঁকে তুলনা করতে ইচ্ছে কররছে। ভনতেয়ার তঁার নির্বাসিত জীবনে বিচিত্রধর্মী যেসব রচনা লিখছছেন তা সত্তরট্ট খতে প্রকাশিত হয়। আজ্ঞে হাঁ, সাতের পিঠে শৃন্যর কথাই বল্ি।

জপরপক্ষ প্রায় সমকানীন জাঁ জাক রুসোকে ভলতেয়ার কোনদিন বরদাস্ত করতে পারেননি। রুসোর ‘সাধারণ সার্বভৌম মতবাদ’ ভলতেয়ারের মতে রাবিশ!! কান্ট, গোয়েটে, রোবস্পীয়ের এমনকি তলস্তয় পর্যন্ত রুসোর কোন কোন মতকে সমর্থন করেছেন, কিন্তু















 but will fight to the death your right to say it." [大োমার প্রত্তোট


 রেথ, আমার গৃছদ্বার তোমার জন্যা সর্বদা উন্থুক্ত। দুজনে তর্ক করতে করততেই বাকি জীবনটা

 "My Own Experience with Truth" অथवा "May it Please Your Honour",


 আख্রমাই দুনিয়ায় তার একমাত নিরাপদ आख্রয়স্নল!

## [21.2.89]

आালপ হন গোপাল গড্সের সঙ্গ। আমারই বয়সী, হয়তো কিম্র বড়। পুনা থেকে কলকাতায় এসেছেন এই গ্রহ্ৃটির প্রথ্ম প্রকাশ সভার প্রখান অতিথিক্রপে। কারাগারের দীর্ঘ
 হিন্দু মহাসভার প্রখান সচিব। কী-जাবে আদানত থেকক অনুমতি আদায় করেছেন অ জনাঙ্ভিকে আমাকে জনালেন। টপসংহারে বললেন, ক্যা আ্যাপসোস্ কি বাৎ, চালিশ বরিষ ীীত গ্য<য়..
आমি বলনুম, ‘চষ্পিশ' এমন কি বেশী? তিনক মহারাজের ক্ষেত্রে লেগোছিন ‘পপ্লান’!


 भ্চbজন ইউরোপীয় জুরী তাকে লোমীরপে চিহ্তিত বরেন। সংখ্যাগরিচ্ঠেন মতানুসারে বিচারক

 করেন ত ভারতীয় প্রেসে মুদ্রিত হয়। 'Trial of Tilak' নামক গ্গু তিলক মহার্রাজ্জে
 झूलाई, 1908-পध্बाম দিন্নের खারাক হन ना?

5ঃ নীরূम হাজরা বভ্ত্ত দিলেন বাভলায়। লেথক গোপাল গডসের পরিচ্য় দিলেন। গোপান গডসে রাঁ বজ্ব্য রাখলেন ইিদ্দুহানীতে।


 প্রতিবাদ করে বললাম, না, প্রথম শইীদত্য মহারা巳্টীয়-গোপাল গডসের দেশের লোক; চাপেকার ज्वामार्म-বালকৃষ্, দামোদর অর বাসুদ্ব।




















 अভिনেত!
 দেবার সময় বে বুক্চাপা কট্টা হচ্ছিল সিঁড়ি ভেঙে দিতনে ওঠার সময় সেটা ছিন না এটা


 রেখেছেন, "বইমেলায় যাচ্ম যাও, নাথ্রাম গডসের লেখা বইーগগগোল হতে পারে...
 একাঁ প্রশ্ন কন্রার উপক্রম করতেই বাষা দিয়ে বলি, "সরি, বইটা आমি পড়িনি। ज নিয়ে কোন आলোচনা করতে পারব না।"

ছেলৌি বিস্মিত হল। অথবা বিশ্মc্যের অভিব্যক্তির একটা নিয়ুত অভিনয় করন। বনन, কিছুই না জেনে সভাপতি্ঘ করতে রাজী হয়ে গেলেন? বাঙলা বইঁটা না পড়ুন নাথুরামের



 ভে চপ্পিশ বচ্র পরে প্রকাশিত হর্যেছ্ছে এ খবর আপনাদ্রে কাগজ কবে প্রথম ছাপে?'

एरुलৌ বनलে, থ্যाকम !
 ধর্রেছেন, ুারে।

প্রभকাগী অতংপ্র অন্যদিকে সরে গেলেন। आমি কফিন্র পেপার-কাপে মন দিলাম।
মুকুन जুহ আমাকে দেথতে পেক্যে পালে এসে বসল। এককালে সে আজকাল-এ



 খেতাম। গঢ বচর। দৈনিক এক প্যাকেট ; এক কুড়ি। পয়লা জানুয়ারির পর আর খাচ্ছি না।
 ना।

 কিছু প্বকর্থনের অবতারণা কহত্তে হয়:

বড়-কন্যা বুলবুন আমার पूই নাতনিকে নিয়ে মার্কিন মুলুক থেকে এসেছিল নভেম্বরে। ডিসেম্বরের ঢৃতীয় সগ্তাহে ওরা তিনজনে আমের্রিকায় ফিরে যায়। অন্তরা, মান্ন রিন্ট, আমার বড় নাতনি, ভারী বুদ্দিমতী। ফिিরে যাবার আগগর দিন সঙ্ধায়, শখন আমার মনটার হিউমিডিটি
 তোমার কাছে এবটা জ্রিনিস চাই, দ্রেে?
চইবার কায়দা থেকেই আশককা করি, এর মব্যে একটা রহসা আছে। ভে জিনিসটার উপর

ওর লোভ হয়েছে তা মোক্ম কোন কিছু। না হলে আজ এই কয় সপ্তাহের মধ্যে সৌা প্রার্থনা না করে এই আসন্ন বিদায়-কালে এমন শেষ-সন্ধায় চাইছে কেন ? তবে মুখ ফুটে যাচ্ঞা যখন করে বসেজ় তখন প্রমাণ দিতে হবে ওর দাদু ‘অধিগুণ’। কিন্ত্র कী হতে পারে?

রিन্টি বইয়ের পোকা। গ্র্যান্ড-পার লেখা কোন বইয়ের কপি নয়। কারণ সেটা হলে সে অনায়াসে বইয়়র আলমারি থেকে উঠিয়ে নিত। আমকে না জানিয়েই। কারণ সে জানে, তার দাদু জনপ্রিয় লেখক না হলেও একটা দুর্লভ রেকর্ডের অধিকারী। তার লেখা সব বই বাজারে পাওয়া যায়। তার অ্র্যাল্ড-পার ছিয়াত্তরখানা বইয়ের ভিতর একখানাও আউট অব প্রিন্ট নয়। কোনটাই দুশ্প্রাপ্য নয়। সুতরাং আমার লেখা কোন বই চাইতে সে আসেনি।

তবে কি আমার আঁকা কোন 巨বি? या এ বাড়ির কোন দেয়ালে দেথেছে?
বললুম, নেহাৎ অদেয় না হলে তুই যা চাইবি দেব, চেয়ে দ্যাথ!
—হোয়াত্স্ দ্য মীনিং অব ‘অদেয়’ ?
—আরে বাপু আমার ক্ষমতার মধ্যে হওয়া চাই তো।
—আই সী। नো, ইটস্ নট য়োর ‘অদেয়’। ইচ্ছে করলেই তুমি তা দিতে পার। অফ কোর্স তোমার খুব কষ্ট হবে দিতে!

এবার আমার মনে হল, ওর মন কেড়েছে বাইরের ঘরের একখানা প্রকাগু ওয়াটার-কালার। ‘ওয়াশ’-এ আআকা। আঁকতে আমার কয়েক-মাস সময় नেগেছে। দৈর্ৰ্যে দেড়-মিটার প্রায়। দ্বিতীয় পুলকেশী চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন ৎসাঙকে অজন্তা দেখাতে নিয়ে আসছেন শোভাযাত্রা করে। কিন্তু অতবড় ক্রেমে বাঁধানো ছবি তো প্লেনে নেওয়া খুব মুশ্কিল। ছবিটা রিन্টিকে দিতে আমার যদিও একট্টুও কষ্ট হবে না। এবার তাই একটা শা্ড আরোপ করি : यদি না তোমার মায়ের আপত্তি থাকে...
—মম্ आপত্তি করবে না। আই নো!
‘আপন প্পৌুষ’ আর ‘ধর্ম’ দুই রক্ষা করা গেছে। এবার দাতাকর্ণের মতো দরাজ গলায় বলি, অল রাইট! कী চাস্ বল, आমি দেব।
—ইউ শ্যাল গিভ आপ্ স্মোকিং ফ্রম দ্য নেক্গট্ নিউ ইয়ার্স ডে! প্রমিস্!
ওর গ্র্যান্ড-পা শ্রেফ শির-পা! ক্ৰীন নক-আউট!
মার্কিন মুলুকে টি.ভিতে ধূমপানের বিরুদ্ধে ধুষ্লুমার প্রচার। রিন্টির তাই ধারণা—সিথ্রেট ছেড়ে দিতে পারলে ওর গ্র্যাল্ড-পা আরও অনেক-অনেক দিন বাঁচবে। তাই বিদায়কালীন সন্ধ্যায়, হিউমিডিটি যখন ম্যাক্সিমাম, তখন আমার পাজরায় ঐ পাঞ্চ্টা বেমক্ক ঝেড়েছে।

দাদু-ভার্সেস নাতনি। দাদু ভূতলশায়ী। কানের কাছে কে যেন কাউন্ট করে চলেছে

মরিয়া হয়ে উঠে বসি, আই প্রমিস! নিউ ইয়ার্স ডে-রপর আর সিহ্রেট কিনব না! ও দাদুকে ‘হাগ’ করল। বেচারি রিস্টি। আইনের ফঁাক্টুকু ও নজর করেনি।
অষ্টআশি সান বিগত হবার পর তাই আমি কোনও সিগ্রেট কিনিনি। সামান্য যে কয়টির মুখদুম্বন করেছি তা সিগ্রেট জগতের বেস্ট ভ্রাল্ড: আ সিগ্রেট অফার্ড!

ফ্লাশব্যাকের এখানেই ইতি।
——াইভ মিনিটস্ ম্মার!
一রনা ম্যাম! হাল্ড্রেফ অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস্ মোর

 आफ़ाइ घण्टा निचচ্ড পান্নি।


 माएi, এমন একঢা সভায় সভাপতিত্ত কবত্রে কেন্ন ব্বাষ্টী হয়ে গেলেন ?
 यলি, फूমি „শান ঘোষের জাতকার্থনামায় মহাজ্জক-জাতক কাহিনীটা পড়েছ?
—ना। का इंगाৎ সে-कथा কেন ?
—সেই গক্রের নায়ক কপ্পাকহীন অবস্থায় তয়ে পড়েছিল মিথিলানগরীর পথপ্রাষ্তে। इঠাৎ বিগত মিথিনাধিপতির রাজহস্তী তাকে *়্ে জড়িয়ে তুলে নিল, বসিয়ে দিল মিথিলার শৃনা রাজ্জ সিংহাসনে। আমারও সেই হাল! ত্রুণ কবিদের কবিতাপাঠের আসরে দেথি পিছন
 প্রতিবক্ষী, তার চতুর্থ ঠ্যাঙথ্থানি নড়বড়ে। বহ্হ কায়দায় দেহের কেন্দ্রবিন্দু সম্বক্ষে সজাগ থেকে সেটাতেই বসে অনছিলুম কবিতা-পাঠ। মাৎ-মাৎ করত্তে করতে নীরদ হাজরা নামক রাজহ্তী
 বসিয়ে দিলে সভাপতির গদী-আটা চেয়ারখানায়!

 য়োর অनात, की বলब!



 मिব্রেট থেয়োি। আর এখন মাষুকরী বৃত্তিতে তিন-দিনে जার লেখা পাই-কক্না-পাই!










 কেন্ন ? หুলো তো নয়।













 रिসাবে না চিনলেও মিটিং बেকে বের্যিয়ে आসা সাধারণ দর্শক আমাকে সদাসমাপ্ সভার সভাপতির্রেপে চিনতত পার্র৷

কিষ্ঠ ভুল ডূনই। आমি আইফেন--াওয়ার গেটের দিকে পা বাড়ানাম।


গেটটর বাইরে এসে দেখি সামনের রাস্তায় একখানা গাড়ি নেই। বিল্কুল ফাকা রাস্তা। যাঁরা গ্রহ-ন্ষ্রত্র মানেন তাঁরা বুঝবেন, শনিঠাকুরের এ এক প্যাচ। অদৃশ্য শনিঠাকুর রাস্তার ওপারের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছেন, আয়, আয়, এক ছুটে ইদিকে পালিয়ে আয়। একদম দাড়াবি না। টানা দৌড়াবি।

আমি ফঁদে পা দিলুম। এক ছুটে ওপারে চলে যাব বলে নেমে পড়লুম রাস্তায়। আমার বা-দিককে তারামগল-তক একখানাও গাড়ি নেই, ডান দিকে রবীন্দ্রসদনের মোড়ে লালবাতির সক্কেতে গর্জাচ্ছে এক «াঁক দৈত্যযান।

গ্রে-হাউন্ড রেস দেখেছেন কখনও ? আমি যখন মাঝ-সড়কে তখন সেই খেলটা শুু হন। লালবাতি হল সবুজ, অর্থাৎ আমার হুদপিত্ডে সবুজ বাতি হল লাল। রবীক্দ্রসদনের দিক থেকে এক «াঁক গ্রে-হাউন্ড কাকে-খাই কাকে-খাই করতে করতে ছুটে আসছে। আর আমি সেই যান্ত্রিক খরগোশের মতো পড়ি-তো-মরি ছুটে প্রায় আছাড় খেয়ে পড়লুম ও প্রান্তের রবীন্দ্রসদন গেটーএ।
 গেটের ও-প্রাষ্তে কালো আলখাक্ধা পরা এক অতি দীর্ঘকায় পুরুষ পিছুে হাত রেখে কী যেন ভাবছেন। চিনতে অসুবিধা হল না, এমনকি মনে পড়ল, এর রাপকার আর এক কৃষ্ণনাগরিক: কার্তিক পাল।


 পা-পা ছC্দে আমি এগিয়ে চলেছি দক্ষিল দিকে-রবীক্রুসদনের ও-্রাণ্ত সার্কুলার রোডের

 মাঝামাঝি আমার বাড়ি। কিন্তু প্রতিটি বাসের পাদানি যাढ্রীভার্ ‘উপচীয়মান’। বইমেলার
 প্রামানিক বৃঝিফ্যে দিয়েছিলেন ‘বাস’ ধরার জন্য মিনিক-দলেক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য

 जখ্যাত কবি, आর ঐ বাসগুলো সব কলকাতার খানদানি পৃজাসংখ্য। ন্বকল্লোন, দেশ,
 খালি ট্যাঙ্সি এল। তর্তি হয়ে চনেও গেন। নఆজোয়ানদের সল্গে প্রতিযোগিত করতে সাহস হল না। সাহস হলেও শমতায় কুनাতে না।
 রবীক্রসদনের সোনালীরূেে পাইনন-জোড়ার দিকে চোখ তুলে দ্খলুম। কেন ও দুটো গড়েছ্নিম ভেন আমরা ? বাঙ্ডে-সাহেব, গোস্বামী-সাহেব, সুজিত আর আমি একসময় এ নিয়ে
 यूক্কর? কত ডায়াম্মেটারের টেন্সাইল-ছए কী-স্পেসিঙে বসানো হয়েছিন যেন?

রবীন্দ্রসদনের এশ্ষিট গেট থেকে ন্দন এর গেট-এ পৌছছাতে আমার সময় লাগল পনের মিনিট।

লেই সময় একটি যুবক, গালে চাপ-দাড়ি, ক্ধে শাঙ্তিনিকেতনী বাগ-নির্ঘাৎ বই-পোকা, হুাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি তখন রবীদ্র্রসদনের আট মিলিমিটার পুলোর আষ্ত্রণণ-মোড়া
 रয়োছ आপনার?

বলি, कী আনি, কিম্নু অস্বষ্ঠি রোধ করহি। একটা ট্যাক্সি ধরে দেবে ভাই?
 একসাইড-মোড় পর্বস্ত আপনাকে হেঁটে যেতে হরে। পারবেন?

भারতুই হবে। ওর কাঁধে দেহजার রক্ষা করে দু-পা চলেই ক্রে থেমে পড়ি।
—両 श्न ?
—অত জোরে তো পারব না शঁটতে।
বেচারি কী বলবে বেন ডেবে পেল না। শে<ে হাতঘড়িঢা দেখে বললে, आমােে অাবার শেয়ানদায় গিয়ে द্রেন ষরতে হরে কি না।
 দিয়ে এসেছে, আরে বাপু সক্ষে রাতেই जে সিরে আসব। ঘাবড়াচ্চ কেন ?

आমি হাসবার চেষ্ঠা করে বলি, না, ना, घাবफ़াবার কিম্র নেই। ঢেমন কিছ্র নয়।



 কथाँ ठिक ওকে বলिनि। निজের মনকেই তঋनো প্ররোধ দিয়ে চলেছি।
 वেকৃচ্চে?





- शमिমুশ্খে मूতপদ্দ বিमाয় निল।















 फেथा याढছ।
গ্রানা হাত ডूলে বললে, জয় কেদারানাথজী कि।
ना ना। এभय को উণ্টোপাক্টা তিষ্ছা। রাनা ঢো এখন বোঘাইয়ে।











 ক্রাবের ভিত্।





তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, অচেনা ব্দু। এমন ডুল তোমার হতেই পারে। আমার এ

 पूমি গাড়িতা পাক্ক করেছ্লিলে তো ? তাই মনের ভুলে ধারণা হয়েছ্লিল তোমার সোনার তয়ীতে

 জায়গায়। উপরে লাইট জ্রনడ్, মিটার ওটারো। आমি आর্ভনাদ করে উঠি:
-काँ-कमि।

 को-We catch a taxi, but a drowning man catches at a straw.
 উৎসর্গ করেছি। এই রচচনা যদি তার নজরে পড়ে সেই আশায় ক্কমা ঢেয়ে নিই: স্যার, আপনার




কিষ্ঠ আমার চেট্যে৫ দ্রুতগতিতে এক দপ্পতি ট্যাক্সিটার নাগাল পেল তার আগে।


 ‘ক্যাচ-অ্যা’’ করনলুম। ক্রুদ্ধ যুবকের মুখ থেকে কোনও ভe’সনাবাক্য নির্গত হার আগেই এক



স্সারজী आারেজি জানে-কি-জানেनা, জানেন ুক গোবিন্দী। বিষ্ট সে রামপ্রসাদের দেলে ক্কজি-রোজগার কর্র। মদ-মাতাল, মন-মাতাল আর মৃত্হ-মাতলের চরগ-চপ্কনতার


 जिल आघाকে।


 তিन-মিনিট্া-ఆয়াতা।

হিসাবটা মিলল না। কলকালার লেই চিরিচরিত্র: মানছি না, মানব না।
মিছিল চলেছে। ハ্যেদায় মান্ম, কিসের প্রতিবাদ। কার ভ্যে কালো হাত ভেঙে দিতে



স্দারজজী একটা পাশ্জাবী থিত্তি আড়ল আপন মনেই।




একथা ন্বীকর করতেই হবে বে, তিনি শেক্সপীয়রের চেয়ে বড় জাতেন নাট্টকার। লেডি ম্যাকবেথবেই কি নিছ্ক চাইনীজ ইংকে আকা গোছিন ? ‘যানজট’ জিনিসটার উপকারিত आপনারা জননন না বলেই মনে করেন, সৌা শতকরা শততাগ আপদ। তহলে মপলমময় তেমন একাঁ आभদ পয়া করবেন কেন? বলুন?



 সওয়া-তিনকুড়ি বছরে তকে বারে বারে দ্খেখি। তবে দূর থেকে। মুখোশাण সে কিছুতেই

 आর ত্রার বनার ক্ষমত থাকে না, ‘আবার সে এসেছে ফিনিয়া।










 সে লড়রে!

नেअট匕 রাউড্ডে की एয় লেथা যাক।

সদ্巾রজীকে বनि, সিষা নিকাল চनिয়ে, সাক্কুলার র্রোড়ে-



পिएন वেকে সख্রী-সুট্ট জনতে চান সেটা কোথায, ঐ A.A.E.I??















 ইनসাनিয়াতে প্রতি ইনসানের যा भরম্..
 চাকরিতে ইত্শ্ল দিয়ে মটোর মেকানিক হতে পারে, কারণ সেটা ছিন ডিউটি। একজন




ক্যেঁ কि বহ् जো উनক大 রাজ-‘หরম' था ন?
 করেছি, ওয়ার্গা ইনসানিয়াত্র তরखে ঢোমার সমালোচ্না না করলে কथাসাহিতিক হিসাবে. आমিও «ে আমার ‘ধরম’ থেকে চুত হায়ে যাব, ভাই।

आমাকে টলট্লায়মান অবস্ছায় তूমি লেখতে পেভ্যেছিলে। জানি না, চেনা-চেনা মনে
 এলেছ-লোকটা অচেনা এবং ডেড ড্রাং巾।
 ছিল গাড়ি থেকে লেমে এসে প্রন্ন করা: আপনি এমনভাবে টনছেন ক্লেন ? কী চান?

জবারে आমি যদি বল্ত্ম,
"অভয় দাও নেে বলি আমার wish কী-
 आপপ্তি করার কিছू থকত না। কিষ্g...



[23.2.89]






 ©








Lagikila



মহামানবের পদতলে বসবার প্রয়োজন, সুযোগ বা দूर्यোগ হযয়ন। আাজ হন। কারণ এই
 य्याभকष্টण सिর্রে जन।



 लোনায়নি, জয় কেদারনাथজী कि!
তিনতলায় ‘‘ডোর-বেল’ বাজানোর পর প্রথম সাত-मশী মিছিকিটের ডামাডোলের আর কী










 নেম্পার্রোর...

বেটার-হাক আমার দৃষ্টি এড়িক্য় ক্ন্যাকে হুপ করে থাকতে বললেন। আমাকে বলল্লেন, ঠিিক
 अखू४ण व্যেয়ে..













आমি বলি, পাগन ! ঐ খুলোয় ভদ্রनোকে যায়?
কারণ ছিল। বিকালে একটি সাহিত্যসভায় আমার প্রধান অত্তিথি হবার কथা। যুব সংগঠন ক্কাব, ব্যাচারাম চাটুজ্জে স্ট্রীট, বেহালায়। অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক ভবানীদার অনুরোধ মানেই আদেশ। ग্থীকৃত হয়ে আছি অনেক দিন আগে থেকেই। এসব মিটিঙে গেলেই ঐ মাభুকরী বৃত্তিতে, না চাইতেই...

কাড়া-আকাঁাড়ার বাছ বিচারের প্রশ্ন নেই। যাহা পাই তাহা খাই না করি বিচার। ত্রি-পঞ্চমী চার্মিনার সব একাকার। কী প্যাচেই যে ফেলে গেছে রিন্টি।

তবে সকালের ব্রেকফাস্ট টেবিলে সে-কথ্য আমি উখ্থপন করিনি। প্রভাতে মেঘডম্বরু লघুক্রিয়া হতে পারে, কিষ্ুু তাতে সারাদিন লেখাপড়ায় বড় হ্যতি হয়। আমি এক ঢাউস উপন্যাস নিক়ে হিমসিম খাচ্ছি: রুপমঞ্জরী। এটি শেষ-মেশ হয়ে যাবে আমার লেখা বৃহত্তম উপন্যাস। শ’চারেক পৃষ্ঠা নামিয়েছি। আমি সারাঢা দুপুর তাতে মেতে থাকতে চাই। যুব সংগঠে থেকক আমাকে নিতে আসবে বিকাল চারটে নাগাদ। ভবানীদা-মানে, শ্রদ্ধেয় ভবানী মুখোপাধ্যায়—সেই রকমই জানিয়ে রেথেছেন। সে-সময় সচরাচর আমার ঘরওয়ালী তাঁর দিবানিफ্রা শেষ করেন। চায়ের কাপটা এঁর গাতে পৌছানোর আগেই যদি ঝটপট বনে ফেলতে পারি, ‘আমি এক্কু বেরুচ্ছি, বুঝলে ?’—তাহনে নাইন্টি-পার্সেন্ট চাল ঘুম জড়ানো-কণ্ঠে একটা প্রত্যুত্রর খনব, 'বেশি রাত কর না যেন, আর ঐ বইমেলার দিকে...'

বাক্যঢা শেষ করতে না নিয়ে আমি ওখু বলব: 'পাগল!'
মাস দুই-তিন একটা অম্বলের ব্যথা হচ্ছে। হোমিওপ্যাথ ডাক্তারবাবু বলেছেন রোজ সকালে কিছুটা প্রাতর্র্রম করবেন ; কিন্তু কবিরাজ মশাই বলেছেন, না, আপনার সর্দির ধাত, শীতকালে সাক্ষভ্রমণই বিষ্য়। দুই বিধানের মাঝামাবি রফা করে দিয়েছেন আমার অভিভাবিকা-না, না, মিস্ বিপুলা নন্দী নন-"‘দू-বেলাই সামান্য পায়চারি করা ভাল"। ফলে, বেহালার যুবসংগঠনে প্রধান-অতিথি হিসাবে... আর সেখানে কি চা-পানাষ্তে বয়স্ক কেউ একটি পরিচিত চতুক্ষোণ বাক্স বাড়িয়ে ধরে বলবে না ‘আসুন, বুদ্ধির গোড়ায় একটু রোয়া দিন।’

বান্তবে সেসব কিছছই হল না। বিকাল চারটেয় বেহালার ছড়ে বেহাগ শোনার আগেই কানে গেল তার-সানাইয়ের একটা আচম্কা ঝক্কার, ‘আর লিখতে হবে না, ওঠ। প゙চটার আগে ৷ুর চেম্বারে না চ্চেছাতে পারলে বড় ভিড় হয়ে যায়।’

आমি নেই! তনে তনে উনি যে এই ব্যবস্থ করেছেন তা আমি আন্দাজ করিনি।
ডক্টরর সুহৃদ"বোস আজ বছর-দুই "কে মুঠো মুঠো নর্মাডেট-অ্যাসিটেন-নিকার্ডিয়া ইত্যাদি কীসব হাবিজাবি খাইয়ে চনেছেন। কী দাম সেসব ‘গুদয়-বিদারক’ उযুধের। দৈनিক ডবল-প্যাক ক্রাসিককেও ছাপিয়ে यায়। সেই কার্ডিওলজিস্ট আমার ‘আ্যাজম’’-র চিকিচ্ছে করবেন-‘‘ভিভাবিকা’ সেই জাতের একটা ফর্মান জারি করে বসেছেন।

এই রকম মানসিক অবস্থাতেই বোধকরি অমন শাষ্ত শিষ্ট কবি-মানুষটি মনে মনে গাল পেড়েছিলেন, "রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্কেলোভাতুরা কঠঠারা স্বামিনী..."

অগত্যা ট্যাপ্সি নিয়ে ডাক্তারবাবুর চেস্বারে। কিউ-সরীসৃপের অংশীদাররাপে আমাদের যখন সুযোগ এল, যুগলে পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করলুম ুঁর চেম্বারে। চিরাচরিত রীতিতে ওয়ার্স-হাফকে উনি পাতাই দিলেন না। সাবেক রোগিণীকে প্রশ্ন করেন, এখন কেমন আছেন বলুন ? পুরী ঘুরে এলেन ?

पूট প্রপ্মকেই উ<েশ্মা করে উনি বললেন, আজ আমি নই, র্গগী উনি।
ডষ্টর বোস সবিস্ময়ে আমার দিকে এতক্কণে তাকিয়ে দেখলেন। সুযোগ বুঝে আমি যুক-করে ও‘কে নমস্কার করে হাসবার চেষ্ঠা করলুম। ডক্টর বোস বলেন, এ-ঘরের বাইরে উনি এজ্জিনিয়ারও হতে পারেন আবার সাহিত্যিকও হতে পাররন, কিষ্ু এই চার-দেয়ালের চৌহদ্দিতে ুরঁ একমাত্র পরিচয় আমার পেশেন্টের ‘এস্কট’।

आমি হাসি হাসি মুথে বनি, কিশ্সু না। এখন আমি ভোরবেলাকার ডৃঁইঁঁাপাটির মতো... আই মীন, সষ্ষ্যবেল্লার সক্ধ্যামণির মতোই তরতাজা। তবে গতকাল বইমেলা ...

ไৈर্य ধরে গতকাল সষ্ধ্যায় বইমেলায় আমার সেই ‘অ্যজ্মাটিক’ আক্রমণের বিবরণটা শুনবেন। চারপর বললেন, নভেম্বরের মাঝামাঝি আপনি বলেছিলেন বুকে একটা অম্বলের ব্যथা হয়। आমি ওযুষ দিয়েছিলাম। সে ব্যপাঢা সেরেছে?

নিদার্রণ লষ্জা পেম্ম । সারেনি। ওয়াকিবহাল তভানুধ্যায়ীরা পরামর্শ দিয়েছিলেন, বদহজম বা অম্বলের কোনও আলোপ্যাথিক চিকিৎসা নেই। ম্লে তাবিজ কবচ বাদে-ওসবে বিশ্প্যস কর্নি না-কোব্রেজ্িি এবং হোমিওপ্যাথী দুটোই করেছি। হাকিমী কর্রিনি। কাউকে চিনি না। আর সেডি ডাক্তরের কাছে যাইনি- ‘অভিভাবিকা' তো বাড়িতেই মজুত।

 গোখ্রো সাপের্ব থোলস বার হয়ে এল। তেমনি চক্রা-বক্রা। উনি অফ্ভুত এক-জোড়া চোখ মেমে সেই সাপের খোলসটা সেখতে থাকেন। পাকা ঈঁয়তাষ্Aিশ সেকেন্ড। আমার মনে হচ্ছিল,
 বিলি কর্গা হয়েছে সেটো ‘হিত্র’ বা সংস্কৃতের।



 তাহার, বিচার ইইয়া গেল্ল ? मিন-চার্রক আগে সী্র্রীক ছিলুম বহরমপুর্রের পি. এইচ. গেস্ট হাউসে। ফেডোর্রেশন অব্ কন্ট্রাকটার্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় প্রধান-অতিথি হিসাবে। দশদিন আগে ছিনুম পুযীতে। জাও সস্ট্রীক। পুরী হোটটলের ছয় ত্লায় একটি দশ্মিণের ঘরে। নেোডশেডিং থাকায় একবার হেঁটে ছয়তলায় উঠেছি। এক্ষেত্রে की বनতে পারি, বनूন ? একবান্র ভাবলूম জিঞ্ঞাসা করি, ‘এটা কি সষ্ভব, ডাক্তারসাহেব? প্রাতিঃকালে বমি হয় কিনা রোগী তাও Zন্তত্তি পারবে না ?'কিত্তু "ওঁ থমথমে মুখখানা দেথে সে-কथা বলার সাহস হল না। खिরে লেখলুম অভ্ভিভাবিকার দিকে। তিনি তাকিত্রে আছেন, কিষ্ঠ মনে হন, ধ্যানস্থ। আমতা আমতা করে বলি, মানে... ইয়ে... সাম ইল্ডিকেশন অফ মাইট মাইয়োকার্ডিয়ান ইন্যাক্...

উनि আমাকে মাঝপথ্থে थামিয়ে দিয়ে বনেন, শনেছি আপনি নিতা-নৃতন বিষয়বস্সু নিক়ে निখতে ভালবাসেন। কার্ডিওলজি-র বিষয়ে কি কোন বই-টই লি থছেন ?

आমি নিরতিশয় নজ্জিত। বলি, আজ্大ে না, না। की যে বলেন!



সম্মুখবর্তিনী নির্বিকার। একুুও নढড়-চড়ে বসল না। এটাই বোধহয় দू-কুড়ি সাতের দুনিয়াদারীর নিয়ম । কথনো লায়ের উপর গাড়ি, কথন্নে গো-গাড়ির উপর লা। দু-বছর आ<ে



 পাররেন ? ?.. না, না, সে সব কিছ্হু নয়। আপনার ক্লাসর্সেল্ড মিস্টার নারায়া সান্যাল এখাে বসে

 পালের বাড়িটাতেই থাকে। মিনিট-শাচেকের মধ্ধেই সে এসে গেল। এবং এসেই একাঁ খাকা


 হ্মড়ি থেয়ে পড়লেন। আমার পষ্ণাশ বহরেরে পুরান্না সহপাঠী ব্্ধু একবার আমাকে জিজ্লেস্
 গ্রেহাম বেল-এর কোনও মতবাদ নিয়ে ঔैরা আলোচন্ন করছ্ন-চিংপটাং অব্থ্যায় ‘বেলস্
 বোরেন।
 নার্সিং হোম। সতুকে বললেন, বেড পাওয়া যাবে।

या ব্বাবা। সूश्र সবল মানুটাকে...
 এককালে সতীশবাবু-সার্রে কাছছ ই?রেজি গ্গমার পড়েছে। তারুও जো বোłা উচিত,
 निচেষ आঢে।

তিনজনে সার बেরেে বার হয়ে আসি। ঠিক পাশশর বাড়িখনাই সতুর। ఆ ডোর-বেল
 চে্ষোর্রে কন্সান্টেশনে যায় তখন সতু রোধকরি তার অভিতাবিকাকে জনিিয়ে গেছিল বে, আমি সষ্র্রীক ডক্ট্র বোসের ঘরে হাজির। আমার ত্̦ীর দুই বছর আগের কীর্তিকাহিনী কণিকার जাল রকমই জানা। সে আমার শ্রীর হাত ধরে একটা সোফায় বসিয়ে দিন। মামীর দিকে

 দাড়াও! একটা ট্যাক্ষি ডাকার ব্যবস্श করি।

 आনতে, বেগাগান নার্সিং হোম যেতে হরে।

আমিঙ বার হয়ে এসেছি। সবিতা, আমার ত্র্রী, নিথর হয়ে বসে আছে সোফায়। এই সুভ্যেগে কণिকা বারান্দায় অগিয়ে এল। ফিস্ ফিস্স করে আমার কানে কানে বলল, आপনি কিছ্ जাববেন ना নারাদ্গা, গত্বারের মতো এবারও উनि ভাল হয়ে ফিরে আসরেন। মনককে শত্ত করুন।

কণिকার খারণা, সতু আর আমি সবিতাকে তোক্লাহুম্সি করে বেগবাগান নার্সি--হেমে নিয়ে याাচ্টि, মার্জার্থৃত মৃষিক্বৎ।




















 গেনুম রিসেপশান কাউ্ট্টারের দিকে। রিলেপশনিস্ট মেল্যেtি ডক্টর সত্যান্দ প্রামাণিককে




冈ी खচ जा ও জानে!


আমাদের দুজনকে এগিয়ে আসতত দেখে মেয়েটি শশব্যস্তে সত্যানন্দকে প্রশ্ন করে, আপনি কি স্যার ঐ ট্যাক্সিতে এলেন?

সত্যানপ্দ একদু অবাক হয়ে বললে, ছ্যা। কেন?
মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়, ট্যাক্সিটা যে চলে যাচ্ছে, স্যার!
ー-তাই তো যাবে। ওর ভাড়া যখন মিটিয়ে দিয়েছি তখন ...
—কিক্তু আপনার পেশেন্ট?
এতক্ষণে নজর হল স্ট্রেচারবাহকেরা দু’জন অ্যাটেনশানে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যানন্দ বুবলল, ভুলটা কোথায় হচ্ছে। বুড়ো আঙুল দিয়ে আমকে দেখিয়ে দিল।

আমি নিদারুণ লজ্জা পেলুম। এই জন্েেই বরের মাথায় এবটা টোপর দেওয়ার রেওয়াজ। বিবাহবাড়িতে প্পৌছানোর পর কাউকে জিজ্ঞেস করতে হয় না, কোনটি বর গো?

নাম-ধাম সত্যানন্দই লেখালো। দুজনে সরে এলুম লিফটের দিকে। মেয়েটি অবাকচোথে আমাকে দেখছে। কেন? ও কি আমার নামটা জানে? বই-টই পড়েছে? নাকি এমন একটা বেহায়া পেশেন্ট সে আগে কখনো দেথেনি যে, ‘লাজের মাথায় হানিয়া বাজ’ হাঁটতে ছ゙ঁটতে ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটের দিকে হাঁটা ধরে।

অবশ্য আমার তখনো ধারণ, আমি যাচ্ছি কোনও কেবিনে।
 पूরে গেল। আমার নজরে পড়ল ইর্রেজিতে বিষ্ঞপ্ লেখা আছ్, বহিহ্রাগতদের প্ররেশ
 বलनে, को इनं? आয়?
 খুলবার উপক্ম কব্রতেই দू-দিক থেকে দুই সিস্টার জামার বাহ্মূন চেপে ধরে:
-अ की! ७ की करছেन ?


 <েনল একাঁ বেড-এ।






সিস্টার জবা—সিস্টার থোড়াই, আমার বড় মেয়ের বয়সী, এক গাল হেসে বনলে, বোতাম না খুলে পাশ্জ্রাবিঁण গা থেবে খুলব কী-করে ?

 কনের বাড়ির দেওয়া পোশাক পরতত হরে। অসীম দয়া-বামুন্নর পপততগাছত্ট ওরা কেড়ে निয়़नि!

ছেট্ট ঘর। गীতততপনিয়ি্্রিত। এঝটি মাত্র জনকে-বেড। জননলার বালাই নেই। লোয়ার








জবা आমার ब्राড-র্রেসার निল। তাকে জিষ্ভেস্ করনলুম, কতः 150/90 ?
ও মিষ্টি হেসে বनনে, জনেন না? आমাদের বনতে নেই! গোপনে বলছি: নর্মান!

 को হাসি-হসিসি মুথ্েে জবা ডাহ মিথোটা আাড়ল!



 मिতে পারি-এ घটना आদ্যু বাত্তব।

বাছ্তব ঘটনা—আমার অাডমিশন্রে আষ্ম্টার ভিতরেই ওরা আলে। সবিতা, আমার কন্যা
 করে দেন, আমাকে কোনভাবে উজ্তেজিত না করতে। আার রোগী কেমন আছেন প্রণ্ধের জবারে

 जার মাগী जাকে কোथাß একা যেতে দেয়নি।

সবিত নাকি জানতে ঢেক্যেছিল, আমাদের একমাত্র পুর্র রোম্মাই়্ে আছে, তাকে টেলিগাফ
 যোগাযোগ করা বু<্ষি সষ্ববপর নয়?







आমি মনে মনে शসি। कী বোকার মত কथা।। ভয় পাব কেন? आমি কি কোন ম্মজর
 গেল। সে শে এতক্ষণ ছিল অ ভাবতে পারিনি।

 গেনুম, দু-পাশ থেকে দুজনে চেপে ধর্রন আমার বাহ্মুন। একটা যা্র্রিক লিজার ঘুরিক়্ে আমার













 ম







 पृक्र চেত্যে বড়’ অই लেষ কथा বनে/ याব आমি চनে!"

 पिटে চোধ তুলে जাকালে।। তিনি বু বললেন, ইয়েস!

आমার বাম বাহ্মৃল্লে জবা এক্টা ইন্জেকশান দিন। পর মুহুর্তেই ডাক্তারবারু ম্যং আমার

 দেখরেন-आমি বनছি, জবার ইনজেকশানটা ছিন ইন্ট্রামাস্কুলার, ডাক্তারবাবুরটা ই"্ট্রাভেনাস!

 করা হর্যেছ্নি আমাকে।



 ना।




উদ্দেশ্য—সাপ্ষীটি কী-জাতের স্বপ্ন দেখ্থছিল—তা ই্র্রেলিভেন্ট! ইস্মেটিরিয়াল ! দো নট অ্যাবসার্ড!

স্বীকার্य, এরপর ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে আমার যা অভিজ্ঞতা তা বাস্তব আর আমার কম্পনা মমশানো। দোষ আমার নয় ধর্মাবতার-‘‘দোষ’ ঐডাক্তারবাবুদের। ক্রমাগত আমাকে घুর্মে ওষুষ খাইয়ে আমার চৈতন্যকে जুরা আছন্ন করে রাখতেন। জাগ্রত অবস্থাতেও আমার বুদ্ধিবৃষ্তি কিছুটা মোহগ্রস্ত হুয়ে থাকত। কয়েকটি ঘটনার কথা-যা আমার মনে আছে-বলি; সত্য-মিথ্যা অন্যান্য সাস্巾ীর এজাহারে প্রতিষ্ঠা পাবে।

এক নম্বর : চোখ মেলে দেখলুম, রানা এসেছে। আমার তখন মনে হয়েছিল রিপ ভ্যান উইক্কিলের মচো ঘুম্মের মধ্যে তিন চার দিন তাহলে কেটে গেছে। কারণ শে কোন ট্রেনেই আসুক, রানাকে দেড়-দুদিন ট্রেন জার্নি করতে হবে। আমি বুঝডে পারিনি যে, ট্রাককন্ল পেয়ে রানা বন্বে থেকে প্লনে প্ৈীছে গেছে পরদিনই।

मুই নম্বর : মৃক্ত্য যষ্তণাটা কী রকম হচ্ছিল এ কথ্যা স্মরণ করতে গিয়ে প্রায় যাট বছর আগগকার একটি ঘটনার্গ কथা মনে পড়ে গেছিন্ন আমার। আমার বয়স তখন প゙াচ-ছুয়। দनের সঙ্গে আমব্রা গ্গেছি ঘুর্ণীর পাম্পিংঘাটে স্নান কর্সতে—কৃষ্ণনগরে। আমি আর আন্দ—আনন্দ আমার জাঠতুতো ছোট ভাই-বাজি ধরে দেখতে চেয়েছিলুম কতস্মণ জন্নের নিচে থাকা যায়। आমরা দুষ্নন কৌই ত্খন সাতার জানতুম না। সেই সময় এই রকম কষ্ট ইয়েছিল! তথ্যটা যাচাই করা যাবে না। কারণ আ"d ঐ ঘটনার বছর-চারেক পরে মারা যায়। ঐ ঘাটটই, ঐভাবেই, জজে फুবে।

पৃত্তীয়ত: মনে পড়ছ্ছে ছোট মেয়ে ন্মেকে বারণ করেছিলুম আমার সর্ন দেখা করতে


42

 আমার উপর অভিমান করেনি। সে বুমতে পেরেছিছ, তাকে দেখলেই আমার ভীষণ কান্না
 आমি অত্ত্ত ইমমাশানাল! তাকে ভালবাসি বলেই बেঁচ ফিরে আসতে চেট্যেছিলুম।


 কন্নলেন, শারীরে কোন কষ্ট আছে?

बनलूম, কষ্ঠ नয়, অ䧹।
—दो অमूবিथा হচ্দে, বলুন?
आiூল ডूলে দেशিত্যে দিলুম নাকের ফুচোয় একঢা রबারের নল।

आমি জবাব দিনুম না দেখে পুনরায় বলেন, आপনি বুঝৰত পারছেন আমার কথ্থ?




এত্মণ্ণ বুঅতে পারি, কেন এই থেজুরে আলাপ। বললুম, 1.41421 ...

ডাক্তারবাবু ঋুঁকে পড়ে বলেন, বেগ য়োর পার্ডন?
এবার বেশ স্পষ্ট উচ্চারণে থেমে-থেমে বললুম, 3.14159 ...
মনে হন্ল ডাক্তররাবু একষু থতমত খেয়ে গেলেন। অসহায় ভক্সিতে সিস্টারের দিকে তাক্কিয়ে দেখলেন। সে মনে করল ডাক্তারবাবুকে মদৎ দেওয়া তার ডিউটি। তাই আমার দিকে
 কী থেয়েছেন ?

আমার মেজাজ এত্মণে ক্ষেপুরিয়াস ! নাককে ফুটোয় সুড়সুড়ি-নল ঢুকিয়ে এসব খেজুরে আলাপের কোন মানে হয় ? আমি সিস্টারকে উল্টে ধমক লাগাই, না। তুমিই ডক্টরের প্র্্টা বুぬতে পারনি। উনি জানতে চাইচেন, আমার ব্রেন-এ মেমারি-সেন্টারের গ্গে-সেলখুলো সজীব আছে কি না। সারাদিন কী কী থেয়েছ্টি আমার কিস্সু মনে নেই, সে-কথা আমার অ্যাটেশ্ডিং নার্স জানে। কিষ্ভ আমার কিস্সু মনে নেই এ-কथা বললেইই ডাক্তারবাবু আমাকে ভূল ইনজেকশান मিতে থাকবেন। তাই ও কথা বলেছি। প্রথমটা ‘ক্ট-ইু’র্র ভ্যালু, দ্বিতীয়টা 'পাই’-য়েরে!

ডষ্ঠর শশব্য়্তে বলেন, ঠিক আছू, ঠিক আছে! आপনি ঘूমান।
आমি মুখ্যে বললুম, থ্যাঙ্ম। আর মনে মনে, 'যাহা চাই তাহা ভুল্ল করেে চাই, যাহা $\pi$ তাহা চाई ना।’

## [25.2.89]

প্রমোশন পেয়েছি। কেবিনে। দিন-তিনেক ইন্টেনসিভ কেয়ান ন্যচায় আটক থেকে। আটইই
 বাদ-বাদ আমার অভিভাবিকা বদলায়। সম্পক্ক যদিও হఆয়া উচিত সিস্টার-ব্রাদার, ওর্গা ডাকে 'মেসোমশাই'।
 'অ্যাপিকাপুর্রী' বন্নে তো আর ডাকা যায় না, তন্ত্তে খারাপ নাগে। তাই আমি ওদের্গ নাম ষর্রেই ডাকি, অधनि, বাণী, आব্গতি, সসবা...

बবান্ন সস্গে আর লেখা হয় না। ঢার এক্তিয়ার ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে।
এथানে এরা ডিভিশন অব লেবারে বিষ্যাসী। কাজ সব ভাগ করা।
নার্সিহহোমা যেন একটা ‘ইউনিভার্সাল টেইন’-এর বিয়ে-বাড়ি। ক্রমাগত চক্র্রাবর্তন। একটা ষ্যাকটারি। একদিক দিয়ে ঢোকে কাচামাল। অन্যদিক থেকে বার হয়ে আসে ঝকঝকক কৌাঁায় यिনিশড্ প্রডাক্ট। ‘ওয়েস্ট’ বা ভূষিমান যের্রুকু তা পাচার করার জন্য আসে হিন্দू সৎকার সমিতির ভ্যান। ক্ৰাচামান, অর্ধাৎ এ বিয়ে-ফ্যাক্টারিতে বরের গাড়ি এনেইই দোরগোড়ায় অপেক্কারতা রিসেপ্শানিস্ট ইন্টারকম-শাখে চিকুড় পাড়ে: ‘বর এসেছে! বর এসেছে!’

বরের গাড়ি-প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি, অ্যাষ্বুলেক যাই হোক-এসে দাঁডায় দোরগোড়ায়। হিল্সি-দিল্সি চষে বেড়ানো ষখ্যাটা সোলার টোপর পরে এখন এক্কেরে নির্জীব! নিজে-নিজে গাড়ি থেকে নামতে পর্যষ্ঠ পারে না। পাকাচুলে-সিদুর-পরা মাসি-পিসি এসে হাত ধরে বর-বাবাজীকে নামিয়ে নিয়ে यান। এখানে মাসি-পিসির কাজ্টুকু সম্পন্ন করে স্ট্রেচারধারীরা। কিছ্র তশাৎ आহে। ন্যাय্য বিয়েবাড়িতে মাসি-পিসি বরের হাত ধরেন, এখানে ওরা ধরে ঠ্যাঙ। আর



 চায়, ‘‘্যাড-প্রেসারঢা কত?’ তখন জবা তাকে নোপর পরায়, হাসি-হাসি মুথে বলে, "হাতে দিলাম মাকু..."

 সেটিই প্রथা। সে-কাজনা জবার।

কেবিন্ে आगার পর খবরের কাগজ শোনার অনুমতি পেে়়েছি। পড়া নয়, শোনা। এই সময়েই কে একজন সাত ঢার্থিথের ‘আজকাল পত্রিকয় প্রকাশিত খবরাট আমাকে দেখালেন। যুभাष্টর পত্রিকায় গোপাল গডসের বই প্রকাশ্র সভায় আমার ফটোখানাও। मिंন তিন-চার
 ‘আজকান কাগজ পর্টর কथা নিয়ে মাथা घামায় না। লোকটা বেগবাগান ইcেটেনিিভ কেয়ার ইউনিটে সেঁদিৈ্যেছ্, সৎকার সমিতির ভ্যানে বের হয়ে আসেনি। সেমবার তার অব্ছার উমাি




 बान?

সেবা জানতে চায়, আপনি প্রতিবহ্র ‘আজকাল-পপজাসংখ্যায় লেখা দেন, তাই নয় ? বनि, ना তো। বছর-তিন্নেক আগে একবার লিত্খেছ্লুম। সেই প্রধম, সেই শেষ। কেন?
—आার জनন্দবাজার, দেय, বर्তমান-এর পুজ-সংখায়?


 মোদ্দ কथাট कী জানতত চাছছ বল তো?

সেবা কथাচ घুরিয়ে নিল। বলল, সোমবার্রে आনन্দবাজার দীপকর চক্রবর্তীর এবাঁ লেখা বেরিয়োে-"বইমমনার বিজ্জীয়া"। ঔনবেন?

一শোনাও!





 কানিদাসোত্তরকে গারিম্যে দিক্যে গর্বে বেড়াই নেচে।

জনপ্রিয়তার দিক থেকে যাঁরা ‘‘্বিতীয’’ ‘্রেণীর, খানদানি পত্রিকা বা সাপ্তাহিকে যাঁদের লেখা হামে-ঘাল নজরে পড়ে না, অথবা যাঁদhর লেখা বইফ়ের সমালোচनা, তँদদর কার বই কেমন কঢঢল সে-কথা প্রবক্ষলেথক জানাनনি। তাই ঠিক মানুম হল ना, বর্তমানকালের জীবিত


 পাব্नিশার্স ছাড়া মিত্র-ঘোষ, এ. মুখার্জী, দে-ুুক স্টোর ইত্যাদির উল্লেখএ আছে প্রবক্ধে।
 जনুপস্ছিত। শশ তিনদিনই। সক্থমী, অষ্টমী, নবমী! একই সজ্গে তার ‘বিজয়ার’ आয়োজন হচ্ছে
 মनीশ, সুধাংo, বামাচরণ, প্রमृन, অশোক বারিক বा সমীর নাथ!

ना করেছছ। লেখক শশ দিকে বর্ণনা দিচ্ছেন, " েেলা শেষের ঋাচ মিনিট আগে


 তরে ‘আশায়’ নয়, ওটট বোখহয় ঘাপার ডুল: ‘আশকায়’ স স্বনাশের।

অช্ত মাইর্রোকেনাত আমাকে ভোনেনি!








 বর্বর ভামায় সমালোচনা করাহন বে, সে আঘাত থেকে কবি আর সামলে উ১্তে পারলেন না-মাত্র ঘার্ষিশ বহরোই শেষ হল্েে গেল অনাদ্ত কবিন্য কপ্পনাবিলাস।


 চলবে পাড়া গমগমিয়ে: ‘আন্দ’ খারা বহিছে ভুবনে!

কারও रিম্মৎ হরে না কেটে-যাওয়া রেকর্ডা পানট্ট্যে আর এক্যনা গান বাজানে।
মढে না মিললে আ-সজনীকাশ্ত-দীধ্তেন সমালোচ্না বিভাগে লেইককে ঝেড়ে কাপড়
 গোচ্ঠীবহির্ভ্রত-সাহিত্যিকের গ্থ সমালোচনা না করলেই হন। এক-ডালে-বসা এক-পাनকী

## বিষয় : পরস্পর পৃঠ্ঠকথৃয়ন সম্মিতির কৃত্ত্র



বিদেশ-এ উनবিएশ শতাল্দী
"Passez-moi la rhubarbe et je vous passerai le sene"
[You scratch my back and I'll scratch yours] आেমিম্যের जौन বাক্ধणिAcademic des Beaux-Arts



पেশ-এ বিश्य শতাক্










 অथবা সেখান থেকে পাগল হয়ে উন্মাদাশ্রমে অর্ডি হয় হেেক-সেস্ খবর দৈনিক-সাগ্যাহিকে




## [26.2.89]

 গেল ডুলি চেপে। এবারও শবরমউী আশ্রম আার জनমোড়ায় বিশ্রাম নিঢে হন। আমার নয়,













 উनि চলে যাবার পর ম্যেকে বলি আমা木 নিজের লেখা ক<্রেকটা বাছা বাছা বই নিল্যে আসতে।

 তাই দেথে সণশোষন করি।

বিকালে লেथা করত্তে এল সত্যান্দ। মৌকে ধমক দিল, এ কী করেহে? ডাক্তারবাম পড়তে

भিমি শাড়িতা গাছকোমর করে এগিয়ে আハেন। বনেন, তাহলে কনমটা কেড়ে নিই Жুরু? কनম কেড়ে নিলে প্রুফ-নীীড? করতে পাররে না। আর নিজের লেখা গা্প তো ও জানেই। ভাবনার বা উত্তেজনার কোন অবকাশ নেই!

সত্যানন্দ মাथা নাড়ে। না, তাד্ত ও রাজী নয়। বললে, তাহুেে একাা গब্প বলি। গল্প নয়, সত্য घढनা। পারীর घটটনা, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। সী’ন নদীর ধার দিয়ে পদচারণা করহিলেন ভিক্টর হুগো তাঁর প্রিয় সপ্গিনীর সাথে—মাদ্মোয়াজেল দ্রোলে। হঠাৎ নজর হল একটা উইলো গাたছর তলায় বসে একটা বুড়ো ক্মমলে ঢোখের জল মুছছে। ভিখারী নয়, ভদ্রল্লোক। হুগো ভাল করে তাকিয়ে দেখেন-কী আশর্য! স্বয়ং ব্যালজ্যাক! ফরাসী সাহিত্যের সেই দীপ্তসূর্य! ভিক্কর হুগোর চেয়ে বয়সে তিনি মাত্র তিন বছবের বড়। হুগো এগিয়ে এসে বললেন, একী! মসুয়ে ব্যালজ্যাক! কাঁদছেন কেন ? की হয়েছে?

ব্যালজ্যাক উঠে দাঁড়ালেন। বন্ধুর হাতটি টেনে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, লীজা আমকে ছেড়ে চলে গেল! आমি...আমি কেমন করে বঁঁচব?

হুগো স্তম্ভিত! লীজা কে, তা উনি জানেন না। ব্যালজ্যাকের প্রেমিকা, আত্মীয়া,নাকি পোষা কুত্তি! কিন্তু এমন আবেগঘন উচ্ঘৃসের জবাবে তো প্রশ্ন করা চলে না—‘লীজা কে ?’ ভাবলেন, দু’চার কথা চালাচালির পরেই রহস্যটা প্রকাশ পাবে। ছুগো তাই সমবেদনা জানিয়ে বনেন, সে কী! কবে? কখন? কোথায়?
—আজই দুপুরে! আমার বৈঠকখানায়!
—-বলেন कী! ত বাড়িতে এখন আর কে আছে?
ব্যালজ্যাক পকেট থেকে একটি ‘ল্যাচ-কী’ বার করে দেখান : কেউ নেই! সদর-দরজা বন্ধ করে আমি এখনে চলে এসেছি! কী করে বাড়িতে ফিরব?

দুজনেই দুর্ষর্য সাহিত্যিক। খ্যাতির তুক্গশীর্ষে তখন। কিক্ত্ হুগো পাগল নন। বাড়িতে একটি মৃতদেহকে অরক্ষিত তালাবন্ধ করে ফেলে রেথে ব্যালজ্যাক গাছতলায় হাপুস-নয়নে কঁসদছেন দেখে স্তষ্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। कী বলবেন, ভেবে পেলেন না। মাদাম দ্রোলের আর সহ্য হল না। বनে ওঠেন, পাঁদ মসুয়ে। আমি...মানে ঠিক মাদমোয়াজেল নীজাকে চিনতে পারছি ना ...

ক্রমানে চোথে মুছে ব্যালজ্যাক বলেন, কেমন করে চিনবেন ? আপনার সঙ্গে তার পরিচয়ই তো হয়নি এখনো। সে হতভাগিনী এখনো আমার পাগ্হলিপিতে বন্দিনী। আমার উপন্যাসের नाয়িক।।

ঘাম দিয়ে জ্রর ছাড়ল হুগোর। কল্পনায় পোযা কুত্তি পর্যষ্ত নেমেছিলেন। তার নিচে নয়।
মাদাম দ্রোলে ব্যালজ্যাকের দুটি হাত টেনে নিয়ে আষ্তরিকতার সক্গে বললেন, মসুয়ে ব্যালজ্যাক! কাহিনীটা একটু অদল-বদল করে লীজাকে কি কিছুতেই বাচানো যায় না ? একটা अসহায়া মেয়েকে এই পরিণত বয়সে নাই বা খুন করলেন!

ওভারকোটের দুই পকেটে দুই হাত ঢুকিক়ে ব্যালজ্যাক উটে দাড়ালেন। সীলমাছের মতো। অথবা রোদ্যাঁার গড়া মৃর্তিটার মতো! এখন আর ত্তার চোখ জল নেই। আখুন! বললেন, নীজাকে বাঁচানো যায়! কিল্তু তাহলে আমাকে জোড়া-খুন করতে হবে। তখন আবার আপনি আপত্তি করবেন না তো?
—জোড়া খুন! উপন্যাসের আর দুটি চরিত্রকে?
-না। প্রথমে উপন্যাসটাকে। তারপরে-ল্লেককে!
কাহিনীর উপসংহরে সত্যানন্দ মৌকে বলল, তোমার বাবার লেখা এইসব ‘ছেলেখেল"’ুলো সরিয়ে রাখ। কোন্ কল্পিত নায়ক-নায়িকার দুঃখে ...

কী आপদ ! आমি বলি, সতু ! দু-চার্যানা ট্যাশ্ বইয়ের নাম দয়া করে বলবি ? যা ভাবায় না, উত্জেজিত করে না? কী পড়ব তবে? পুরানো পাজি?
 তার লাইর্রেরী-ঘরে, থরে-থরে। বাংলা, ইৃর্রেজী। অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে ভেবে নিয়ে বললে,

 বুদ্ধিজীীী পতিতের্রা কেন চিত্তা করছেন না? शার্টের ক্রগী এখন ঘরে ঘরে। আমাদ্র



 লিটেরেেোর' পড়নন-या ভাবায় না, হই তোলায়। কিক্তু হাই-ণোলােো কেতবের লেখক/ লেথিকা কোন্ হিজ্র-হাইনেস/হার-হাইনেস ? ডাক্তারবাবুরা ভাসা-ডাসা ঢাযায় বনছেন,


 "ইয়ে ... भर大 নেনিফেোন জানাব।'



একটি সুবিथ্যাত দদনিক পত্রিকা তো হর-হখা বাঙলা-সাহিত্যে ‘বেস্টু-সেলার লিস্ট’-এ





 একডালে বসা পাপিরা এসে কিচির-মিচির কর়েব না-'স্যার,পররের হগায় আমার নামটা আর
 ডেন তেমন প্রকাশক অভিমান প্রকাশ কররেন না, ‘আমাদের কোন বইয়ের নাম পর-পর তিন

 পারবেন। সে বই উভেজক নয়, ঘুম-পাড়ানিযা! ‘‘াম-পোব’-এর মতো! কার্ডিওলজিস্টরা ঐ


 50

‘না-মানুষী বিশ্বকোবে’র দ্বিতীয় খত্ডের জন্য যে-সব সাপ-ব্যাঙ, মাছ, পাথিদের রেখার খাচায় ধরেছি, সেগুলি বাণ্ডিল বেঁধে আলমারিতে তুলে রাখা হয়েছে। অষ্ঠাদশ শতাব্দীর ক্যানভাসে যে পেল্লায়মাপের ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি লির্খদিলাম তার পাগ্ডুলিপিও আলমারিতে বন্দিনী। আশ্বাস পাওয়া গেছে ন্যাপথলিন সুরভিত ‘রুপমজ্রীী-র ক্ষতি হবার কোন আশল্কা নেই। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পরে সে পাগুলিপির দিকে আর দেখি নাই ফিরে। রানার ছুটিও ফুরিয়ে এসসছছে। কাল সে বোম্বাই ফিরে যাবে। বলল, এত মনমরা লাগঢছ কেন তোমাকে ? লেখাপড়া বন্ধ বলে, নাকি ইঠাৎ এতদিনে উপলক্কি করলে——এভাবে একা-একা কলম নিয়ে লড়াই করা চলে না?

বলি, আমি কারখানার মজদুর নই রানা যে, হয় ‘সিটু’, নয় ‘আয়েনটিউসি’-তে নাম লেখাত হবেই।

বাপ-বেটায় আমাদের মন-খুলে তর্কাতর্কি চলে। ও বলে, কলম একটা হাতিয়ার, এ-কধ্া निশ্চয় অम্বীকার করবে না। এ-যুগে একা-একা নড়াই করা চলে না।
—স্বীকার করি, কলম একটা হাতিয়ার। কিক্তু তলোয়ারের মতো সেটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়।লড়াই করেননি বলে বেদব্যাস থেকে কালিদাস, জীবনানন্দ থেকে জ়িমউদ্দীনের কলম ব্যর্থ নয়। ‘আমাকে যোগভ্রষ্ট করে কার কী লাভ? কতইুকু লাভ? আমি যদি আমার সাধনায় নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অতন্দ্র থাকি তবে কার ক্ষতি ? ক্তটুকু ক্ষতি ? আমিও তো একটট দিক সামলাচ্ছি। সং্কৃকির দিক...’

রানা বাধা দিয়ে বলে, কিছু মনে কর না, বাবা, ఆটা তোমার ধার-করা কথা। নিজের নয়।


 দুটোর একটা দলকেও यদি সাপোর্ট না কর তহলে সাহিত্যের ৫ই বেলার-মাঠে বেহদ্দো আসা কেন ? ফাইনান ব্যোঢা রো আ দুই দলের মধ্যে। স্টেডিয়ান্মের ঐ হাজার হাজার দর্শক উন্নত মানের खুট্বল प্যো দেখতে মাঠে आসেনি। এসেছে নিজের দলকে জয়ী দেখতে।
এবার্রে আপত্তি জানাই। বनि, না, রানা। আমি একমত নই। মাঠে তবু একজন উপস্থিত বে নিরイপে । এগারো-দুকুনে বাইশজন থেলোয়ারের মতোই সে মাথার घাম পায়ে ফেলো সারা মাঠ দাবড়ে বেড়ায়। কিত্টু গোল দিতে নয়। গোল ঠেকতেও নয়। সে সর্কক্ষণ দলাদলির ঊর্ধ্র।। কোন্ পক্ষু সাপোর্ঢার তাকে কখন ধরে চেঙাবে তা সে জানে না, তবু সে মাঠ-কামড়ে পড়ে থাকে। মাঠের 'সুপার-হিরো’ ফাউল করলে নির্ভয়ে তার নাকের ডগায় মেনে ষরে লাল-হনুদ কার্ড ! ঐ খানকয় লাन-হনুদ কার্ড আর বিবেকফ্টুকু সম্বল করে সে মাঠ এসেছে। আমি यদি সেই ডূমিকাফ্ুকু পালন করি অাহলে কার কিসের আপত্তি?
 आम्পায়ারকে কাধে ডুলে নাচে বলে তে అनिनि!

一নাই নাচল। তাi বলে আমাক হয় শাকু, নয় ‘বৈব্ব দলে নাম লেথাতে হবে?
 পান, না হলে ও-দলের जকারণ মাथा-মুড়িয়ে অষ্ট্যহ্র कীর্তন! आর 'ম্যান অব দ্য মাा’ পুরস্কার ? শোন বলি, কিছूদিন আগে এক সাহিতিক্র আদ্ডায় রবীল্్র-পুরষ্কার পাওয়া একটা


 হিসাবে কে কে ছিলেন লেই নেপথ্যবার্ণাও সবার মনে আহে, কিজ্তু «াচ সাতজন সাহিত্যিক-তার ভিত্র একজন আবার বাঙলা সাহিতের অধ্যাপক-বইটার নাম মনে করতে পার়েন না।


রানা বলে, তাহলে তোমার মেজাজ খারাপ হচ্ছ কেন্ন ? নিজেকে অভিমানিত মলে করহ কেন
आমি দৃঢ় প্রতিবাদ করি, মোটইই না! আমি নিজেকে অপমানিত মনে করত্ যাব কেন ?

 করতত। অथচ প্নুক্ষার-বিত্রণী সভায় বিশ বহরে কোনদিন আমার নিমম্র্র হয়নি। এতে জপমানিত বোর কহার कী আছू? এই শহরে जার ঢেট়েও সাড়ম্বরে একটি পত্রিকাগোঠ্টী



তারপর ‘যাযাবর’-এর অমনিবাস প্রথম প্রকাশের দিন বইমেলায় একটা মর্মাত্তিক দুর্খটনা ঘটল। ‘आনন্দ’-অনুষ্ঠানে অতর্কিত যবনিকাপাত ঘটিয়ে প্রয়াত হলেন একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যরসিক । তার পরের বছর থেকে কী-জানি-কেন এই অন্তেবাসী বামুনের নামটা নিমন্তন্নের লিস্টি থেকে ঢেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাতে আমি অপমানিত হব কেন ? নামটা যার নির্দেশে ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছে-এটুকু বোঝা যায়——তাঁর মূন্যায়নে কথাসাহিত্যিক হিসাবে আমার জর্নপ্রিয়তা তৃতীয় থেকে চতুর্থ শ্রেনীতে নেমে গেছে। কিন্ত্ত তিনিই যে অভান্ত তা মেনে নেব কেন?

রানা বলে, তুমি আমার কথাটা মন দিয়ে শোননি। ‘অপমানিত’ হাার কথা বলিনি। আমি বলেছি ‘অভিমানিত’ হবার কথা।

দীর্ঘদিন বোম্বাই প্রবাসের ফল! বোম্বাই-মার্কা বাংলা! আমি ওর ভুনটা ওুধরে দিতে গেলুম-‘অভিমানিত’ শব্দটা অশ্ডদ্ধ প্রয়োগ। এমন ব্যবহার ভাষায় নেই। রানা বললে, জানি! তরে, তোমার heart-attack ঘটিত ব্যাপারটা ‘The most unkindest cut of all’ তো, তাই ভেবেছিলাম অশ্দ্ধ হলেও ... কিল্তু থাক! মা আসছে!

গত দু-ব্বর আমরা রানার মায়ের সামনে সামলে-সুমলে বাৎচিৎ করে থাকি। রানার মা ওর শেষ কথাটা গুনতে পেয়েছেন। রানাকে বলেন, এখন চাকা ঘুরে গেছে। তোমার বাবাকে এই ব্যাগটা দাও। সব অভিমান দ্রব হয়ে যাবে। ডাক্তারবাবু অবশ্য বলেছিলেন পরের সপ্তাহে ; কিন্তু नाa ...

একটা পেট-মোটা প্ণাস্টিকের ব্যাগ। কী আছে ওতে?
রানা উবুড় করে সেটার গর্ভ থেকে তেলে দিল-

এবার আমি নিজ্রেই একটা অশ্ধেদ্ধ বৈয়াকর্রণিক প্রয়োগ মনে মনে করে ফেললুম: ‘কিউরিঅসার! অ্যান্ড কিউরিঅসার!!’

প্রণিধান করা গেল : বইমেলায় মাইত্রোফোনের শেষ-গানটায় ভুল ছিল না কিছুই। ‘আশঙ্কায়’ নয়, কথাটা ‘আশায়’—‘আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।’

দুঃะের বেশে তিনি না এলে তো এ সত্যের উপলক্ধি হত না। অানন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে! যथার্থ ‘আনন্দ’ ছড়িয়ে আছে মধুময় ধরণীর ধুলিতে! তা অমূল্য!

ব্যাগ ভর্তি তুধু—চিঠি, চিঠি আর চিঠি!
তিন সপ্তাহ ধরে জমেছে। অসুস্থ মানুষটার চোথের আড়ালে। খামগুলো কৌ খোলেনি। লেটার-বক্স থেকে সরাসরি আশ্রয় পেয়েছে সেই ব্যাগে। ন্তষ্ভিত হতে হন। এত লোক ‘আজকাল পত্রিকা পড়ে ? আর কোন খবরের কাগজে এ সংবাদ ছাপা হয়েছে বলে তো শুনিनि! আর এত লোক এই অন্তেবাসীর নাম ঠিকানা জানে? কিছু কিছু চিঠি অবশ্য প্রকাশকের ঘর ঘুরেও এসেছে। কিষ্তু অধিকাশ্শই সরাসরি। রিপ্শাই-কার্ডগুলোয় তুধু সই দিলুম ‘ভালো আছি’-র তলায়। মৌা দায়িত্ব নিল ঐ্র ‘আজকাল’ সষবাদপত্রেই ব্যাক্তিগত কলামে বিজ্ঞপ্তু দিয়ে জানাবে যে, আমি ক্রমশ ভাল হয়ে উঠ্ছি। একটি মেয়ে, রিন্ট্রি অনুকরণে আমাকে ‘‘্গ্যান্ড-পা’ সম্বোধন করেছে। সে বোধহয় আমার লেখা পয়োমুখম্ পড়়েনি। বন্ধখামে " মা মঙ্গলচণীর নির্মাল্য পাঠিয়েছে। গড়-ঠিকানার এক ‘আনন্দ’ লিথেছে, "জবাব আপনাকে দিতে হবে না দাদা, তাই ঠিকানা দিচ্ছি না। নতুন বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখলৌ বুঝব চাঙ্গা হয়ে


উঠেছেন। খবরের কাগজ্রে সংবাদটা দেখে এ চিঠি লিখছি আপনার আশু রেগগমুক্তি-কামনায়।" তাহলে কি খবর্টা ভূল তুনেছিল্মু ? পধ্চাশ বছর আগে ? আমার সেইই ছোট ভাই ‘আনন্দ’ জলে फুবে মারা যায়নি ? সেও মিশে আছে এই মধুময় ধৃলিধৃসরিত ধরণীর আনন্দ-বাজারে ? সেই ছেলেবেন্নার মত্তে লুকোচুরি খেলছে: টু—কি।

ঠিকই বলেছে সবিতা-সব अভ্মিমান দ্রব হয়ে গেল।
বুঝতে পারি—আমার পরিবর্ডে ঐসব ‘ত্যাকথিত স্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর’ উইপক্কিত কথাসাহিত্যিকের মব্যে কোন একজন-ঐ যাদের ব’ই ‘ব’ইমেলায়’ কাটল কি-না তা বোঝা গেন্ল না—यদি এমনভাবে অসুস্থ হত্তেন, তাহলে তিনিও এমন বাগ্ডিল-বাণ্ডিল চিঠি পেত্ন। ‘ন্ন্যাকউড ম্যাগাজিনে’ যঁারা কবিকে গালমন্দ করেছিলেন ত্ঁাদের নামও আমরা জানি না, ম্যাগাজ্জিনটাও বোধহয় উপে গেছে, বেঁেচ আছ্ন ভর্ৎসিত কীট্স।

পাগলা দাশ্যু ছিল বিকর্গ-দু-কান-কাটা বেহায়া! নাট্যকার তাকে यতটুকু বলতে অনুমতি मিয়েছেন তাতে সে খুশি হয়নি। দেবদূতের চর্রিট্রাও সে জোগাড় করেছিল অনেক কায়দা-কানুন করে। সহপাঠীরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, যাতে সে যুট-লাইটেটর সামনে কোনদ্দিন না উঠে দাঁড়াতে পারে।

কিক্তু পাগ্লা দাশুকে রোখা যায়নি। মৃঞ্ণ ফিরে এসে সে শুনিয়ে দিয়েছিল মন-গড়া স্বগতোক্তি—"এ রাজ্যেতে নাহি রবে হিংসা অত্যাচার, নাহি রবে দারিদ্র্যযাতনা!"—না, ঠিক

মনগড়া নয়, এ-কথাগুলো বলার কथা ছিল তার সহ-অভিন্নোদদর-আ যারা সুযোগ পেশ্যেছে यুট-লাইটের সামনে দাঁ়়াবার। কিষ্ু তারা সুসময়ে সে-কথা বলতে ভুলেছে। তাতেই না পাগলা দাঙ ษनिয়ে দিয়েছিিন ঐ ‘‘ননলোগ!’
 প্রতিশ্রিতি দিই? आমার কি সে-কথা বলার হক আছে? এ রাজ্যে হিংসা-অত্যাচার চনতেই
 দেখলে মুখ ধুঁজে সছে যাব না। ‘সুপার-হিরো’ হনেও অন্যায়-ফাউল করনেে जীব নাকের ডগায় মেলে ধরব: লাল কার্ড!
ज্রাঁস ভান গথ্ও কানকাউ্য। কিন্তু নিজে-হাে নিজের কান কাটার পর আর তিনি সৃর্থমুখী


 আবাসিক।

ফিতরে তো এলাম। কিস্মু দৈহিক সামর্ৰ্র ফির্রে পাবার পর এ বিকর্ণ্রে কনম থেকেও কি এ জাতীয় হতাশাব্যুক রচন্রা জন্ম नেবে?

निশ্য়ই না!
"-তবু ভাঙা মন্দির রেদিতে প্রতিমা অল্মু রচে সর্গৌরেে।
তারে কেড়ে নিতে শক্তি নাই তব!"

সুতরাং লেষপাত্ কিছ্ মিট্টিন্ন বিতরণ করে যাই।

জানি ভাই জানি-অश्रিতে-অश্शিতে জানি। বিभাস রাখা খুন কঠিন। বুমতে পারি তোমাদ্রের
 বেকার পাকত্ত হয়নি; পালুলিপি-নগলে সম্পাদকেন দোরে লোরে ঘুরতে হয়নি। তাই যনে কি জবঙ্झাকে চिনি না? উপেশাকে জানি না?

 চিড়িয়া আడ్, তারাও শে পুব-আকাল প্রথম আলোর তোয়া লাগলে সমম্বরে কিচির-মিচির করে ও亢ঠ, সে-কথা जো কলকাতায় বসে টের পাইনি! কিশ্জু ভান করে সে-সব এবলব্যের

 ভাল করে চিন্নে নেবার আগেই দেখি বাংলার বাতয়ন র্রপাঙ্তরিত হরেে গেল মুড়ি-মশলার

 পূজ-সংথ্যায় ছোট গন্র লিখতে অনুরোধ করেননি! সম্পাদকেো অন্তর থেকে বিষ্ধাস করেন পাঠক-মানস কে小 পরিবর্তন চায় না। ক্রমাগ্ত প্রচার্র যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়়ছছেন তাঁদ্র বা-হাত্র লেথার দাম তাই বেশি—নবীনদদর নতুন-সুরের চাইতে। বাংলার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা

जাই নবীনদ্রর কাছে আউট-অব-বাউজ্ডস্| খানদানি পত্রপ্র্রিকায় একই গানের কেটে-यাওয়া রেকর্ডে বেজে চনোে: ‘লাল গানে নীল সুর হাসি-হাসি গন্ধ’।

তবু বলব: বিभাস झারিও नা। প্রতিষ্ঠা পাও না পাও, সমাদর পাবেই! এগিয়ে চল। না হয়
 নীতিবাগীশদ্রের হাত থেকে। হয়তে প্রখ্যাত মাসিক-সাধ্যাহিকের ঢোখঁাধান্না সালোতে
 তোমরা প্রকাশ করে উঠ্তে পারবে না। হয়়তে ছপাপা-হরে নিজ্ের লেখা দেখত্ত পাবে-ম

 সাহিত্যসেবীরা সমরেত হন বৎসরাচ্ঠ!

তোমার গানকেই Жধিষ্যে দেখ, কোন शাে সে বিকোতে চায়!
आবার বনি : প্রিষ্ঠা পাও-না-পাও, স্সমাদর পাবেই। আমি জামিন থাকছি। ছপার হরভ্রে
 की বनেছিন মনে আছে তো?

কেহ একা थাকিও না। यদি অनা কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না ইইল তবে তোমার মনুযাজন্ম



 কেউ-্া-কেউ তার স্যীগক্ষে মোহিত হবেই। এই হা-ভাত পোড়া দেশে নাইন্নাই তনতে खनত কান রালাপালা-কিষ্夕 দরদী পাঠক-পাঠিকার অडাব এদেলে হয় না কোন দিন!
"लেই খানেতে সরল হসি সজল চোের কাణে" তোমার রচন্না সার্থক হয়ে উঠ্রে!
 কোন অনুশোচনা नেই। कী পাইনি তার হিসাব মিলাব না। বিभাস হারাইনি—नডুন করে আ্রা




 আমাকে পারতেই হবে।

তোমরা দেখে নিও-আগামী বছর, ন্বইই সালের জানুয়ারীতে পাৰ্রে হেঁটেই বইমেলায়






যাওয়া চারমিনার,-কারও তৈলতৃষ্ণিত রুক্ষচুল দেথে তুল হবে বুবি শ্যাশ্পু করা, র্বাউজের হাতায় সীবনের চিহৃ, আঁচলটা উড়ছে প্পৎ করে—সেদিন আমাকে দেখতে পারে আবার। কোথায়? ঐ কবিতাপাঠের আসরে, সবার পিছনে, শেষ ‘রো’-তে সাড়ে-তেপায়া প্রতিবন্ধী ফোল্ডিং চেয়ারখানায়।

আর দৈবাৎ यদি সেই অস্তসূর্यউজ্জাসিত সন্ধ্যায়—সেই যখন মাইকে গান শোনা যাচ্ছে, ‘তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাকলে’, তখন যদি তোমাদের নজরে পড়ে সাড়ে তে-পায়া চেয়ারथানা एँাকা, তাহনেও যেন ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বস না!

ডুলো না: মানুষের উপর বিপ্ধাস হারানো পাপ!
বুৰেে নিও—তা সত্ব্রেও সেই বুড়োটা লড়াইয়ে জিতেছে! সব জ্ধললা জুড়িয়েছে সেই অন্তেবাসী বুন্ো বামুনটার-খানদানি দৈনিক-সাপ্তাহিকে সেই অকিঞ্চিৎকর খবরটা ছাপা হোক বা না হোক! সে টেনে খুলে ফেলেছে সেই আপাত-ভয়াল কালো মুখোশখানি। উপলক্কি করেছে তার কল্যাণময় স্বরুপ!


## রেখা ও লেখা-একই উৎস

आমার এই রোমাক্টিক কাহিনীর নায়কের নাম সাহিত, নায়িকার নাম ছবি। ওরা একই অঞ্জনে, नলিতকলা-পাড়ায় পাশাপাশি বাড়ির বাসিন্দ।। ছবি -यখন তার বাড়ির ছাদ্র

 থাকে সামনের বাড়ির ঘাদের দিকে। ওর মনে পড়ে যায়-দেলোেলায়, বালো ও কেশোরে



 জানে, জবাবের জন্য এ প্র্ম করা হয়নি। সে অহেহুক রাঙিক্যে ওঠঠ—কালো পাইক-আখাখর

 তারা ভালো চোেে দেখে না।



 কর্রার দিন। आशা, कী সুদ্দর দूট্টিতে মানিয়েছহ!
কিষ্ট প্জার পঢ্রই শে-কে সেই! আবার ফ্বিরে আসে সামাজিক শাসন। সাহিিত যখন সুনীতিবাবুর ‘ఆ, ডি, বি, এল’’এর ক্লাস করঢে যায়, অথবা ছতিমতলায় ‘শাত্তিনিকেরতন



অথচ রাজलেখর বসু মশায়ের বাড়িতে বৌভাতের নিমণ্রণ হলে? লেদিন সাহিত পর্র



করে মুখে পুরে দেয়। সামাজিক কর্তাব্যক্তিরা তেড়ে আসেন না। বরং হাসতে হাসতে বলেন, ব্যাটা-বেটির কাত্ড দেখসে!
'মিলটনিক সিমিলি’টাতে এখানেই ছেদ টানা যাক!
বোঝা যাচ্ছে, আমরা কী যাচাই করতে চাই। লনিত-কন্নার ঐ দুই শাখা—রেখা ও লেখার সম্পর্কটা কী জাতের। কেন আমরা তাদের ক্ষেত্রে এক-এক সময় এক-এক রকম ব্যবহার করি। রেখার উপর লেখা এবং লেখার উপর রেথা কতটা প্রভাব ফেলে।

একেবারে প্রাগৈতিহাসিক যুগ যখন ঐতিহাসিক যুগে সংক্রামিত হচ্ছে তখন সাহিত্য ও চিত্রকলা ছিল মাতৃগর্ভে-ল্লীন যমজ সন্তান। তারা ওুধু জড়াজড়ি করেই ছিল না, ছিল একাত্ম হয়ে। আমি মিশরীয় হিয়েরোগ্মিফ্স-এর কথা বলছি। আদম-ঈভের প্রেম-কাহিনী যখন ওন্ড- টেস্টামেন্ট সংকলিত হচ্ছে প্রায় সেই আমলের কথা। মিশরীয়রা রেখা ও লেখাকে শ্যামদেশের যমজসন্তান রূপে পয়দা করে। ওরা আকতে আঁকতে লিখতে শেথে। অবশ্য তারও সূর্বযুগে—ওহামানবদের আমলে, শুধু রেখাই ছিল, লেখা নয়। সে হিসাবে লেখার জননী রেখা। মানুষ আগে তুলি ধরেছে, পরে কলম।

মিশরীয় হিয়েরেোপ্মিফ্স্-এর এই রেখা-লেখার পৃথকীকরণ ব্যাপারটা ভারি মজার। ছেলে-বেলায় যাঁারা ধাধা করতে ভালোবাসতেন তাঁদের জন্য একটু বিস্তারিত করে বলি। বিশেষ, এ প্রবম্ধের যা মুল প্রতিপাদ্য—রেখা ও লেখার সম্পর্ক-তার সঙ্গে এ বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত।

সুধীজনমাত্রেই জানেন, মেহহন-জো-দারোর নিপির পাঠোদ্ধার আজও করা যায়নি। মিশরীয় লিপির পাঠঠাদ্ধার করা গেছে উনবিংশ-শতাব্দীর প্রথম পাদে। আবিষারক—ফফরাসী পগুত জঁ «্রুসসোয়া শ্যাপ্রোলিয়।। তিনি যে লিপিটার পাঠোদ্ধার করেন তার নাম ‘রোজ্টেটা (Rosetta) লিপি।।' সেটি ফরাসী সৈনিকেরা ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করেছিল অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হবার
 পড়ে ফেললেন। বললেন, ওটা 197 ঞ्রীষ্ঠাব্দে খোদিত পঞ্চম-টলেমির সম্মানার্থে।

খাধা সমাধানের একটিমাত্র সূত্র ছিল তাঁর হাতে। একটি প্রস্তরলিপি—যা গ্রীক সৃত্র থেকে জানা যায়, টলেমির নামাস্কিত। «্রাঁসোয়া ঐ টলেমির নামে প্রথম চারটি অক্ষর চিনে ফেললেন :

$\mathbf{P}$ (কালো বর্গলুক্ষত্র) $\mathbf{O}$ (ভারনম্র ফল) $\mathbf{T}$ (অর্ধচন্দ্র) এবং $L$ (বসা-সিংহ)। এই চারাটি অক্ষর অপর একটি অনুরুপ ফলকে আরোপ করে বোঝা গেল যে, সেটি ‘ক্লিওপেস্র্র’র নামাক্কিত। এভাবেই একে একে গোটা রোজেটা-লিপির পাঠোদ্ধার কর্লেন ও্রাঁসোয়া।

কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ-সরল নয়। প্রতিটি চিত্র শে ধ্বনিসর্বস্ব একটি অঙ্ষরকেই বোঝাবে এমন কোনো বাধা-ধরা আইন নেই। বস্তুত মিশরীয় হিয়েরোগ্নিফ্ বা চিত্র-ইরফ চার জাতের। প্রথম জাতের প্রতিটি চিত্র এক-একটি বিশিষ্ট ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করবে। যেমন আমরা এইমাত্র দেখেছি। দ্বিতীয় জাতের চিত্র-হরফ কোনো বিশেষ্য শব্দ বা ধারণাকে বোঝাতে

চাইছে; ব্রেন : ঢোখ, পাখি, কোণ। ত্ত্য়য় জাতের ছবি কোো একটি ক্রিয়াপদকে ইল্গিতে জনাচ্ছে। यেমন : পাখি পোক খুজছে=সন্ধান করা ; অধিকার-দঙ মাট্তি প্রোথিত=শাসন করা; অश্থা মানুষ আকাশের দিকে शাত তুলেছে=প্রার্থনা করা। চত্ৰু্থ জাতের ছবি-थ্রতীকী। প্রয়োগ দেখে এবং পৌেনঃপুলিক ব্যবহর দেখে পাঠক তাদ্দর চিনতে পারে; বেমন ‘আকাশ’, অথবা আকাশে তারা থাকলে =‘‘ৈনশশাকাশ।’


মাছৃগর্ভ-্নীন এই যে রেখা ও লেখার যমজ-খ্রকতি, বাগর্থ্রে মতো সম্পৃক্তি, এঢা ক্রমশ घুচে গেল তারা ভূমিষ্ঠ হবার পর। হামা দিতে লেখার পর। লেযা ভাষার মাধ্যচে পাঠকের জিজ্sাসু মনকে চরিতার্থ কন্তত চাইল, আর রেথা ভাবের মাধ্যমে চাইল দর্শকের মনোহরণ

 याকে आমরা ‘সচ্ত্রি রচনা’ বলি, তার জन्म रून।



 আক। পুরুম্দে দাড়ি আর মেয়েরের চুল এক বিলে স্টাইল-এ আাকা—বে অক্রনরীতি

 আবशাওয়া বা পোকামকড় তিন চার হাজার বহরেও কোনো ক্ষি করতে পারেনি। ঐ


ब্রীক সভ্যতাত সচিত্র-বচন্না অতি আদিম যুপ থেকেই দেখা যায়। পতিত প্রব্র জা পোচার্রের একটি পঙ্ড্তি এ বিষয়ে লক্ষণীয়:

 অनুপ্রেরণা পেয়েছে অতি ঞ্রাচীন সচ্ত্রি সাহিত থেকে।








পুষ্তক রচিত হয়োে। পণিতদের মরে হোমার অথবা এউরিপিদেস--এর মহাষ্থ্তল্ণ হয়ত বা তাদ্দর জীবিতকলেই সচ্ত্র আকারে লিপিবদ্ধ হর্যেছিন।

 পটভূমমি পরিবর্তে এখন এল সীমিত পরিষিতিত থঙ-চিত্র।
 রচনা করেহিলেন যাত্ সাতশ জন প্রতিষ্ঠাবান রোমানের ওষুু বর্ণনাই নয় প্রতিকৃতিও श্থান পের্যেছিন।

 ছ্ছাল, ছেঁড়া-ন্যাকড়া বা মাছ ধরার জাन থেকক ওরা কাগজ বানাতে শেথে শ্রথম গ্রীষ্টারেই।



 করে কালির ছাপে কাগজজ ছবি আক্সর কায়দাটাও চীনের আবিক্কর। ঠিক করে এটl ঘটেছিল



 ব্যাপার। যামিনী রায়ের মুল পট আর প্রিন্টের মধ্যে যে বাজার-দরের প্রঢেদ, তাই শেন!
 পাঙুলিপির অনুলিপি করে গেন।

চীনারা ‘লেখা’র চেয়ে ‘রেথা'কেই বেশি প্রাষান্য দিন। ఆরা আদপেই কনম ব্যহহার


 মহচীনকে একতা-বক্ধনে আবক্ধ থাকতে সাহয্য করেছে। ভারতবর্ষের মতো ভাবাগত বিরোধ



 পারবেন ; কারণ সংপ্ষ্ষ্


 आলীীাহেও এর অন্য একটি ভার্শান তनিয়্রে গেছেন:
 দাঁড়ি়ে জনतত চইছছ: ‘সব্জি নিয়েন নিকি মা?’

মেয়েটি 'now' চেনে না, অতীত-সর্ব্य! বলनে, আজ্Aে না মঠান, বায়গন।
‘বায়গন’ আবার গিন্নি-মার অপারিচিত। বলেন, নামাও जে গেথি, कী তোমার by gone !
দেখে হাসলেন। সম্নেহে ধ্মক দিলেন ঐ ‘বাঙাল’ পসারিনীকে, তোমরা একে ‘বায়গন’ বল


মেয়েটিও হাসল মুখে আচল চাপা দিয়ে। घট গিन্নি-মাকে কিরিয়ে দিল জবাব: মিষা বুলি কఆন यদি প্রেয়জন হয়, তয় অরে ‘প্রাপনাং’ কইলেই পারেন! ৩নতে আরও মিষ্ট লাগব।

অর্ধাৎ রেখেন অথবা তার ছবি দেখলে घটি-বাঙাল দুজনেই বুぬরে পারেন, কথিত ভাষায় তার ধ্বনিভ্যে घটতেে।

 अडिन।




 निতে কেউ আপাত্তি করত না।




 গাए-চিছ পাশাभাশি বসলে তার जর্থ হन-由রণণ্চ। ${ }^{2}$
 ‘আসন’ य্যাগ করলে উঠে বসার জনা কাড়াকাড়ি পড়़ যায়। কিল্লে চীনাভামায় এ-জাতীয়




 কथा थ্রতিটি নূতন শদ্রের উচ্চারণ थাকছে অপরিবর্তিত-সেই আদি-बকৃত্রিম 'পাও' ! আর





অপরির্বর্তিত : ‘ডুঙ’, यদিও ইংরেজের অনুকরণে আমরা ওটাকে ‘ুু’ বলি অথবা ‘তুং’—यেমন ‘বর্ধমান’কে বলি ‘বাডওয়ান’, শীরামচন্ধ্রের জন্মস্থানকে বাল্মীকির মনোভূমি ব্যতিরেকে-‘আউদ’!

এই যে রকম একই শব্দ-কী লিখিত রূপে, কী-উচ্চারণে—ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বা ক্রিয়াকে বোঝাচ্ছে, তা কম-বেশি সব ভাষাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে। ‘তীর’ বললে নদীর কিনারা অথবা ধনুকের পরিপৃরক, দুটোকেই, বোঝতে পারে। ইংরেজিতে bank বললে নদীর কিনারা অথবা অর্থসঞ্চত়ের কিনারা বোঝাতে পারে। বাক্যে শব্দটির ব্যবহার দেখে আমরা শব্দটির সঠিক কিনারা করতে পারি। কারণ এ জাতীয় ‘দ্ব্থ-বোধক’ শব্দের ব্যবহার অল্প। অপরপক্ষে চীনাভাষায় ঢা ঝুড়ি-丸ুড়ি! একই বাক্যে ব্যবহৃত চার-পাচটি শক্দের প্রত্যেকটি যদি চার-পাচটি অর্থবহ হয়, আর তাদের প্রত্যেকের উচ্চারৎই যদি হয় অভিন্ন, তাহনেে ভাষার প্রত্যেকটি বাকাই হয়ে যাবে সেই জাতীয় অনর্থ, যার অর্থ সমঝাতে অভিধান খুলেও কিনারা করা মুশ্কিল:
"হরির উপরে হরি, হরি বসে তায়।
হরিরে দেথিয়া হরি, হরিতে লুকায়।"
আজ্ঞে হঁা, ‘হরি’ শব্রের সবকটি অর্থ নিঢ়ে পার্মুটেশন অঙ্ক কষে দেখুন, অর্থলাভ হবে। ‘রুবিক-কিউব’ নিয়ে যাঁরা সময় কাটাতে ভালবাসেন তাঁদেব জনান্তিকে জানাই-‘‘হরি’ শব্দের অর্থ হতে পারে: সাপ, ব্যাঙ, জল, প冋, ভগবান।

এই দুর্বোধ্যতা দূরীকরণ-মানসে বিপ্ধবের পর, বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চম দশকে, চীনা পণ্ডিতেরা অনেক মাথা ঘামিয়ে ‘রেখা’ ও ‘লেখা’র ‘দ্বন্ঘ’ (কাজিয়া) মিটিয়ে ‘দ্বন্ধ্ (সল্ধি)
 পানन করে যা ইংরেজি ভাষায় পানন করে ছা্বিশাটি অষ্ষরের আ্যালফাবেট।
 की रु? यनि अनून:

अতিপ্রাচীন কানেও রাজপরিবারের পোলাপা|েরাই বিতিন্ন প্রদেশশর শাসনকর্ত্র অথবা
 निয়ম ক্রমশ লোপ পেল। বড়কর্তারা সম<্লে নিলেন-ভাই-ভাতিজা, বে।।-পোতাকে শাসন দায়িত্ন দিলে নিজ্জেই ‘সিংছাসন’ খোয়া যাবার আশকা। তার চেফ্েে ওদের ‘ভাতা বা ‘মাসোয়ারা' লেওয়াঢা বাঙ্尺েনীয়। এল সিবিল-সার্বিস্ পরীক্শা নেওয়ার রেওয়াজ। जার নাম: ‘চिनস্শীছ'।




 সেই জাত্র জাতশিল্পীই সিবিশ-সার্ভিসে রেকর্ড মার্ক পেরেন।

 "भাকোর পালে, ধাশঝাড়़র আড়ালে ভাটিখখানার ঐ দোকননটা-"








ব্যাम्। মদের দোকান চিত্রে অনুপপ্থিত।
 দूঃখ-দ্দূশার হাত থেকে সাম্যিক মুত্তি চায় তারা অন্ত্রালেই थাকতে চায়।

 লেখা অশ্যে কুটিরের जপি বা কুটিরের ভাবের প্রকাশের দিকটা আমাদের দেখাইল, আর গাছের আড়ানে ঢাকা কুট্টিরের প্রচ্মন্ন অশ্শাুক জানাইত লাগিল কুট্টের ভিতরের ভাব, কুটিরাবাসীর নানা নীলা। সে দিকটায় আমরা কষ্পনা কর্রিয়া নইত্ পারি নানা अলিথিত বस्ळু।
आাপনাদ্র বিশেষ করে লক্ষ কহতে বলব ষ ক্রিয়াপদাি: ‘লিখিলাম’।

লেখা আর রেখার ঐ সম্রাট ছবি ‘আাকতেন’ না—অবন-পটুয়া ছবি ‘লিখতেন’!

আর একবার। সেবার চিত্রাক্কনের বিষয় ছিল:
"ধनকুবেরের অর্থপ্রামু্য!"
এবারেও দেখছি, ধনকুবেরের অর্থপ্রাচুর্য দেখাতে পরীক্ষার্থীর দল হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। শ্বেতপাথরের মূর্তি, ফোয়ারা, গালিচা, শ্যাতেনেয়ার, নর্তকী, সুরাপাত্র, ডৃঙ্গার—ইত্যাদি প্রভৃতির ভিড়। এবারেও দেখছি যে ছোকরা প্রথম হয়েছে সে ঐ ধনকুবেরের প্রাসাদে আদৌ প্রবেশ করেনি! "夭রকেছে একটা ফুটপাথ, একটা ‘উপচীয়মান’ ডাস্টবিন, তার উপর হমড়ি-খেয়ে-পড়া একটা খ্খেকি-কুকুর আর একটটা ভিখারী! ব্যস্!

এ कী রে বাবা? এই হচ্ছে '४नকুবেরের অর্থপ্রাহুর্य'?
আষ্ভে র্যা। দৃষ্টি থাকলে দেখতে পাবেন। নজর করে দেখুন-ক্যানভলসের একপ্রাষ্তে কারুকর্যখচিত একটা লোহার-গেট-এর আভাস। তার পাল্লাটা আধখোলা। বেরিয়ে এসেছে একজন কিক্করীর কাঁকনপরা হাত—সে হাতে একটি পাত, তাতে অর্ধভুক্ত খাদ্যসামখ্রী : চিংড়ি মাছ, কাঁকড়া, মুর্গির ঠ্যাঙ।

শিশ্ফী যেন দর্শককে ধমক দিয়ে বলঢেন : কে কে বাপু তুমি হরিদাস পাল! 'ধনকুবেরের অর্থপ্রাচুর্य দেখতে ঐ প্রাসাদের ভিতরে ঢুকতে চাও ? তুমি-আমি তো সগোত্র। এখানে আমার পাশে এসে দাঁড়াও, ঐ ডাস্টবিনটা ঘেঁষে। ধনকুবেরের অর্থপ্রাচুর্যের অপচয়টট দেথতে পাবে ঐ লোলুপ ভিখারীটার চোথের আয়নায়, যে হতভাগ্য একটা হাত বাড়িয়ে কুকুরটাকে ঠেকাচ্ছে!

চীনারা, আগেই বলেছি, লেখার জন্য কলম ব্যবহার করত না। রেথা-লেখা দুটোই তুলির সাহায্যে। ঐ তুলি ধরেই তিন-তিনটি প্রশ্নের জবাব দিত : ক্যালিগ্গাযি, কবিতা, আর ছবি।

তার ফলে চীনা চিত্রে ঐ রেখা বা ‘আউট-লাইন’ হচ্ছে মৌল উপাদান। যাকে বলি -বর্ণিকাডঙ্গ’। আমরাও মাটির প্রতিমা গড়ত্তে «াশশ-দড়ি-ঘড় ব্যবহার করি; কিষ্ুু সেগলি সযত্নে চাপা দিই। চীনা চিত্রকর হালকা জলরঙের ছবিতেও ঐ প্রাথমিক বহির্গ রেখাকক চাপা मেন না। দেবেন কেমন করে? তা তো পেনসিলে আঁকা নয় যে, ইরেজার ঘযা যাবে!
 লিখতে ছয়াটি অক্ষরের প্রয়োজন এবং তারা পাশাপাশি বসে। বাংন্লায় আমরা দুটি অক্ষরে কাজ সারি, কিন্তু প্রথম সাচটট ইংরাজি হরৰের এমন এক থিচুড়ি পাকাই যে, প্রেস-এর ছাক্গামা বাড়ে। চীনাদের ঐ রকম হাজার-হাজার অক্ষর-यুক্তাক্ক। তাই মহাচীন यদিও একাদশ শতকে সম্প্রসারণশীল "টাইপ" আবিষ্কার কররে ফেলেছিল, কিন্তু তা কাজে লাগাতে পারেনি। পশ্চিমঘগ্ড প্রায় চারশ বছর পরে তার পুরো ফায়দা ওঠালো।

চীন থেকে আবার য়ুরোপ-খতু ফিরে আসা যাক।
চতুর্থ গ্রীষ্টাক্ থেকে খ্রীষ্ট-রর্মাবলন্ধীদের তৈরী স্ক্রোলের পরিবর্তে পার্চমেন্টে পৃষ্ঠাসংখ্যাসম্বলিত পুথির কথা জানা যায়। গ্রীক ভাষায় রচিত প্রাচীনতম বাইবেলখানি 350⿹्रীষ্টাব্দে প্রণীত। এটি রাখা আছে রোমের ভ্যাটিকান সংগ্রহশালায়। ইংরাজি ভাষায় প্রথম বাইবেল 1535 সালে মুদ্রিত-সেটি জার্মানিতে ছাপা। ${ }^{8}$ প্রাচীনতম ইলুমিনেটেড মুদ্রিত भুস্তকটি (1461) रচ্ছে Ulrich Boner-কৃত Der Edelsten.

 অनङ্ত্অश। মষ্যयুগে রচনা অনেক সময় সচ্ত্র হত না; কিষ্ঠ গ্র্ৃট্টিকে নয়নাভিরাম করতে


 ব্যবशার, যাত্ প্রদীপপর আলোয় পৃষ্ঠাখানি জ্রনজ্যু করতত, যা থেকে ‘ইলুমিনেশান’-এর খারণাঢ゙ এসেছে। শপদা এসেছে নাতিন illuminare (আলো) থেবে।





















 जनক মানে (Manet, 1832-83) এডগার এলেন পো-ন 'দ্য র্যাতেন' কবিতাচির ঘবি


 নামে একtি গচ্রেন সচিত্র অডিশন প্রকাশে অহ্শ নিয়েছ্ছিলেন।
 মনে পড়ে তিনি আর্থার ওর্রিক গিन (1882-1940)। यদিও তিনি মুলত এনগ্গেভার ও ঢান্কন,

 অরডডিম।

সম্প্রতি বিড়না আকালমীীত একটি অসাখারণ প্রদর্শনী হয়েযহিন 'Exhibition of


 ইनिয়ানা, जিম, ডাইম, ডেडিড হক্নি ইতাদি ইত্যাদি। পिকাসো ‘অडিদ-এর


 उঋন বিক্তারিত আলোচনা করে প্রবभ্ধটি ভারাক্রাষ্ত করা নিরর্থক।





 रল়েছেন।



 পারস্পরিক সহবোগিতার একটি অনব্দ आলোচনা করেরেন একসময়। ঢ゙ার মতে, "কবিতার

 দাत্ঠে গ্যাब্রিয়েল রসোি (1828-1882)।
 যুগের ইতািয়ন চিত্রকর্দের आদর্শে ইনি ছবি আকতেন। जैंর The Day-dream ছবিথানি জগলবিখ্যাত। ইং্রাজ কবিসাহিতিকদদর অনেরেই ছবি আাকার চা করে


 পর্রিমাপ করা যাবে A Treasury of American Book Illustration গ্অश্ছ থেবে।





কোনো কোনো ইসলামি পতিতের মতে কোরানে নাকি নির্দেশ আছছ-রর্ষ্থহান বা
 মহ্ম্দchর দেशা্তের তিন-চারশ" বহরের ডেতর আারবীয় বাহিনী বে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা












 সशথহশালায় সर্রকিিए।


 পেশ্রেছেন-সোর্রাম-সস্তম কাহিনীর। ${ }^{\circ}$



 Two Million Years' ; The Reader's Digest, 1973, p.157. এবৃ এডিनবরা
 মহাগ্ছ: : History of World Art-ब।

आমার স্মরণণ আাছ, চল্পিশের দশকে বাবা আমাকে একটি লোঁা ইংহ্রেজি বই কিনে
 বनতে পাবছছ না। প্রকাশক The Home Library Club (The Statesman এবং The





দিত্যেছিনাম। জবাবে প্রকাশক জানিয়েছিলেনন শততম মহামান্ ছিলেন ‘ইজরং মস্মম’। তাঁর


 जबদান সম্বক্ধে जবহিত হতে পারি আজকল।

এবার সর্বতীর্থপার जারতবর্ষ্রে দিকে দৃট্টি কেন্木াई।


 মহাতারত বা জাতক পরিরেশনে কন্মে সল্গে তুলিও উদ্মাহ্হ হয়ে নৃত্ত করেছিল को না।




 অই চিত্রকক্প কাবাটির জন্ম! প্রচিনকালের কোন চিত্রিত গ্ৰ, এমনকি চিত্রও আমরা পাইনি।
 পরিচ্ছেচ্দ চ্র্রিকনার বিষয়ে আলোচনা আছে। পুরাণকার বলঢেন, মন্দিরগাত্র এবং রাজ্রাসাদের প্রাচীরে নবরস বিভিন্ন রূঙ বিকশিত হয়ে উঠ্ত। সং্ত্থত সাহিত্যে বর্ণনার
 কালে কবি দুটি প্রাচীরচ্র্রের কথা বলেছেন্ন। অষ্ঠাদশ সর্গ্গে বিংশতি ল্লোকে বর্ণনা করা হয়়েছে

 উল্দেশ্য: কামাদ্দীপনার্ৰম!

তাই यদি হয়, তাহনে বাৎসায়নের কামসৃত্র कि সচ্তিত্র इয়াनि? বিষাস इয় ना!
তরে একটা আনন্দের কথা। সিক্ধু সভ্যতর লিপির যখন পাঠাদ্দার করা যায়নি ত্থন বলঢু পারি বাপক অর্থে ভারতবর্ষের আদিমতম সাহিত-या আজఆ বর্তমান, এবং যার পাटোদ্মার করা গেছ్-সেটি সচি৷।
 অব্যহিত পর্রে এই ‘সিনিয়ারমমাস্ট’ অশোক শিলালেখের পাশাপাশি উৎকীর্ণ করা আঢে গৌতম্মু্ধের প্রতীক এক इᄌ্তিমৃর্তিন जাক্কর্ব।


 অষ্টাহম্রিকা, পซবিশ্শতি সাহম্বিকা প্রजৃতি পুথি কীजােে সচিত্র করা হয়েছে তা জানতে পারবেন সরসীক্কারান সরম্বতী মশাফ্যের গব্বেণায়। ${ }^{3}$

এসব চিত্রে অজষ্ঠা শৈनীর প্রতিফলন স্পষ্ট। যদিও অজষ্ছ চিত্রে বজ্রयানের প্রভাব নেই।












 Dिত্রিত।









করে গেছেন।•বাজবাशাদুর ও র্রপমতীর অনবদ্য প্রেমকাহিনীও রচিত হয়েছিল সচ্তির্র পুথিতে-তালপাতায় নয়, এতদিন্নে কাগজজ!
 पूर्कि जাষায় রচিত অনবদ্য আফ্যজীবনীঢি ছিন সচ্ত্র। অষ্তত তাঁর নাতি আক্বর বাদশার অমাত, বৈরাম-তनয় আবদুর রহিম খান্-ই-খানান ঐ আঘ্যজীবनীর बে ফারসি অনুবাদটি করেছিলেন সেই পুথিটি। जারতবর্ষের পঋ-পাখি, নদ-নদী, প্রাকৃতিক ছশশ্য এমনকি


 শশা-ড্েন্না করে মেনে নেবেন।


বাবরের আঘ্যজীবনীর একটি অनককৃত পৃষ্ঠা











 ছবি আকা শিখবে! এই তোমার শাঙ্তি!"
 দেখত্ পাবেন ए্তেপুর সিক্রিতে।
আকবরের নির্দেলে ফারসিতে রচিত ‘‘হাভারত’-এর একখানি ছবি এখানে অনূলিপি করে






















यাত্রা। শত শত দাস ও অমাত্বর্গ সম্রাটুন মৃত্দে পিরামিডে নিয়ে যাচ্ছেন, তারই বর্ণাए্য

 (Exhibit No. 10016, plate 253] ${ }^{\text {8 }}$ । সেই ছবিতে पেখা যাচ্ছে একটি উটের মৃম্ঠুর
 यাত্রার অনুগামী হয়েছে। শিষ্ধী ক্োনো ‘ক্যাপশান’ ব্যহহার কাার প্রয়োজন অনুতব করেনनি।





 শজ্ি্যর।



 লেখার মাধ্যম জানাচ্ছে:












৫ একই পত্রিকার একই সংখ্যায় গ্রাবষ্ধিক কমন সরকার একটি প্রবক্গ লেখেন : স্বাধীনতা আन্দাননে কাদ্রন। তিনি লিখেেেন,

 প্রকাশ করেছিন বোমাই-এর হিন্দি পাধ্ক3।
 জতের কাঁ্দেনের সমাক র্রস উপলকি করা যায় সমকালে দাঁড়িয়ে অথবা সেই কালের পটঁভূমি

সম্বষ্ধে সম্যক অবহিত হতে পারলে।
প্রসঙ্গত আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলি। রবীক্দ্রসদনের বহিরক্গের অলক্করণে পশ্চিমবক্গের নির্মাণ পর্ষদ যে নক্শা ছকেছিল সে-বিষয়ে সে-কানীন কিছু শিক্প প'জিতদের মতামত গ্রহনের দায়িত্ব আমার উপর বর্তায়। ঐ সুযোগে উদয়শ্কর এবং ও. সি. গাঙ্গুনীর সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য ঘটে। যে গক্পটি বলছি তা ঔ শিল্পাচার্य অর্ষেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়য়র কাছে শোনা। তখন তিনি অশীতিপর, থাকতেন এनগিন রোড আর চৌরঙী রোডের মোড়ের কাছাকাছি। সেই সাক্ষাৎসময়ে শ্রীশচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মাণ পর্ষদের মুখ্যবাস্তুকারও উপস্থিত ছিলেন। খোশগক্পে মেতে গাঙ্ুুলীমশাই পুরাতন দিনের স্মৃতিচারণ করেছিলেন। যতদুর স্মরণে আছে, ঠাঁর জবানীতেই বলি:

সেটা বোষছয় উনিশ শ উনিশ অথবা কুড়ি। ইতিয়ান সোসাইটি অব ওরিএন্টাল আর্টের বার্ষিক প্রদর্শনী। সেবার গগনেন্দ্রনাথ খানকয় কার্দুন দিয়েছিলেন। কার্দুন আাকায় তিনি ছিলেন সিছ্রহহ্ত। একটা ছবি ছিল বিবাহ-বিশারদ কুলীন বামুনদের আক্রমণ করে, একটা ছিল ইभবস-বাবুদের বাস করে, আর একখানার ক্যাপশান ছিল " পীস ডিক্লেয়ার্ড ইন म্য পজ্জাব।" জানিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাত্যের উপর। নর-ককাল আর নরমুতে আকীর্ণ জালিয়ানওয়ালাবাগের ময়দান। দু-बকটট বুড়ো শকুন বোধকরি অতিভোজনে পীড়িত হয়ে বিমাচ্ছে। আয় মড়ার থুনিখলিকে ইজ্রিচেয়ারের ভক্মিমায় সাজিয়ে সুখশयায় ই ইরাজ্জশাসক ৫'ডায়ার। তা সেবার বড়দিনে কলকাতায় এসেছিলেন ভাইসরয় নর্ড চেম্স্যোর্ড। বড়নাটকে প্রদর্শনীতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা হল। কেউ কেউ বমমেন, পআবেরে উপর আকা ক কাঁ্দুনখনা বড়লাটের প্রদর্শন সময়ে সরিয়ে রাখাই ভান। কিষ্ভ গগনদা-অবনদা তা মানবেন কেন ? অগত্যা ঘবিথানা থাকল যথাস্থানে।
अর্ড চেম্স্যোর্ড এনেন। প্রদর্শনীর সকলে তুার পিছ্ম পিছ্র চলেচছন। স্মিতীন্দ্রনাথ, অতুল বসু, স্যান্ন আান. এন. আছছন। আমিও ছিলাম मনের সত্রে। স্টেলা ক্র্যামরিশ প্রতিটি চিত্রের বিষয়ে দুচার ক্া পরিচিতি হিসাবে বলতে বলতে চলেছেন। বড়লাট কथनো উৎসাহব্যलক দू-চার কथा বলছেন। ব্যभচিত্রটির সামনে এসে হঠাৎ স্টেলা নীর্র হয়ে পড়লেন, বড়লাট হয়তো খ্যোল কর্ততন না, কিষ্ট ঐ হঠাৎ নীরবতাই তার দৃষ্টিটা
 তাকিয়ে দেখন্নেন স্টেনা ক্র্যামরিশের সিকে। সে দৃষ্ষির বক্তু্য বোষকরি : 'হাউ ডেয়ার gn..'
 आ্যালু মার ইটটস্... ఆয়েল, য়োর এক্সেলেক্সি নোজ হোয়াট আই মীন…

লাটবাহাদুর ষুঁকে পড়ে দেখলেন চিত্রকরের স্বাশ্মরটি। আড়চোvে তাকিয়ে দেখলেন
 দুপি। পরিষানে খদ্দরের জোব্বা। উপযুক্ত খুড়োর উপযুক্ত ভাইপো। খুড়ো যদি জানিয়ানওয়ালাবাগের খাতিরে অতবড় ‘নাইটহুড’ ছাড়তে পারেন তাহনে ভাইপো কি পারেন না একখান্ ছোট্ট-মতন কার্দুন ছাড়তে ?
বিশ-ত্রিশ বছর আগে শোনা ঘটনাটি আমি স্মৃতিনির্ভর ‘ডাইরেক্ট ন্যারেশানে’ রচনা করেছ্রি।
 পেশ করেছে : আবার যদি ইচ্ছা কর উপন্যাসে। তরে পাঠক সেখানে সেটাকে ওপন্যাসিক সত্য







 মিউজিয়ামে। ডষ্য হর্রিণ আর ভক্ষক সিংহ দাবা গেনছছ। কে জানে এটই হয়ঢো

এটি আমি দেখিনি তে বটেই এর উল্লেথও অनাত্র পাইনি। সে যা হোক লেখিকার মঢে
 अर्थে প্রথম কাদ্দুন।

দूडार्गयশত এটिß ハেथिनि।



 জार्नान জमত ना।


 কোট, গোল চশমা, বিরনকেশ বৃদ্টিকে প্রায়ই দেখা যায় ইউ সেউ ইট শুষে হতড্ম ! সৃীীর

 মিরাড্ডার মানসপুর্র ফিরে ষিরে আলেন। শাট-পান্ট-ঢাই, চোখ দুটি নাটা-নাण।। ইিিয়ান
 স্টেট্সমানে আছেন বিজ্যন। আনপ্দবাজার-এ কুট্ডি এবং চతী লাহিড়ী।
কাॉ্দুনিস্টিদের আর একটি প্রবণতা প্রায় ল লक করা যায়, যাকে বলা যায়: 'সেলফ লেগ








 Chandi Looks Around－बর ঢেইইটেল পেজ্জ বা মলাট।



 শि勾＂পৌ্রিসর্রোপ’ বানানোর राणाমায় याननि। ছिমম叉ा
 র্রাबবেশ भুলে নাগাবাবা বানান্া

 यার＇शাত্－মাখা－কাট্রেন＂， সে তে নিজ্জের शাত নিজ্জের মাথা কেচে বসে আছে। মলাচে
 पूर्রীন হাল্রে শে বৃ⿸্ধাট




টি.ভি. তে ‘চিচিং--্যাক’ আসরে যিনন ছবি আঁকা শেখান সেই লাহিড়ীমশায়ের অদ্ভুত সাদৃশ্য। এরপর আর কোন आক্小েলে চত্গী লাহিড়ী অস্বীকার করবেন—এটি তাঁর 'স্ব-লেগপুলিং' নয়? কার্দুন বা ব্যঙ্গচিত্রে মডেল-এর শারীরিক বৈশিষ্ট্যে ন্যকে अতিরঞ্জন করা হয়। नেহেরুজীর খफ্দরের ঢুপি,', जাবপ্ধ কালো কোট, বুক পকেটে গোলাপ ; চার্চিলের চুরুট, স্ট্যালিনের পাইপ, ইন্দিরা গান্ধীর সিথিির একপাশে সাদা চুল, মহাছাজীর মিকি-মাউস-কান ইত্যাদি ইত্যাদি। এই অতিকথনে বিদ্যাসাগর মশায়ের ‘কানাকে কানা "বলিওनা’ নীতিকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে না। যেহেতু এটা খেলার আইন। দৈহিক বিকৃতিকে ‘আণারারলাইন’ করাটা তাই অস্সৈজন্যমূলক নয়। যে-খেলার যে-আইন। শুধু তাই নয়—কার্দ্রুনজগতে কিছুটা আবার ইচ্ছাকৃত বিকৃতি করা হয়। বেমন ধরুন্ন চণ্গী লাহিড়ীর কার্টুনে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকবার প্রতিটি হাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠবাদে তিনটি বড় আঙুল। এটা ‘হিউম্যান-অ্যানাটমি’ মেনেই আকা! তবে নির্দেশটা ‘গ্রেজ আ্যানাটমিতে পাবেন না। এ সূত্রের প্রবর্তক ওয়ান্ট ডিজনে—আধুনিক যুগে কার্দুন-জগতে যাঁর অসামান্য প্রভাব। মিকি মাউসের হাতে তিনি বারবার চারটে করে আঙুল এরকেছেন।

শ্রীমতী নিবেদিতা দত্ত তাঁর প্রবক্ধে সংক্ষেপে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তার উদ্ধৃতি দিই, কার্দুন পত্রিকার ক্ষেত্রেও কলকাতা পথিকৃৎ। 1874 সান্লে শুমাত্র কার্টুনের জনাই এই শহর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল হরবোলা ভ゙ঁড় আর বসন্তক নামে দুটি পত্রিকা। এরপর আবির্ভাব মধ্যস্থ ও বিদুযক-এর। ভারতবর্ষ, প্রবাসী, মাসিক বসুমতী, বিচিত্রা, ইত্যাদি সেকালের বিখাত পত্রিকাতেও কার্দুন প্রকাশিত হত। শক্কর পিল্লাই-এর শক্করস্ উইকলি এর পরের ঘটটনা। প্রথম প্র্রর্শনী মারফৎ বঙ্গ্গচিত্রকে সম্মান জানিয়্যেছে এই কলকাতাই। ১৯৬৬ এবং ৬৮ সালে দু দ্বার আকাদেমি অব ফাইন আর্টস-এ্এ বাঙ্গচিত্রের উপর প্রদর্শনী হয়। যা আগে ভারতের কোথাও হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কার্টুনের প্রথম প্রদর্শनीটি অनুষ্ঠिত হয় ১৮৪৩ সালে লগুনের ওয়েস্টমিনস্টার হল-এ।

ব্যঙ্গচিত্র đরকেছেন বনফুল। কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত যষ্টিম্পুর পাতায় তিনি একসময় ছবিসহ সাচ্চা বাৎ পরিবেশন করতেন।
অবশ্য চিত্র-সমালোচক সন্দীপ সরকারের মতে বনফুলের সে প্রচেষ্ঠায় "ফল ভাল হয়নি"—রেখার না লেখার, সন্দীপ সঠিক জানাননি-কিত্তু সে প্রসঙ্গে পরে আসব। তার পৃর্বে এই ধারাবাহিকতার পর্যায়টা শেষ করা যাক:

বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকয় কার্টুন অথবা রসরচনার সজ্গে সম্পৃক্ত ব্যঙ্পচিত্র একে রেখা-লেখার মিলনকে সার্থক করেছেন আরও অনেকে: রেবতীভূষণ, ওমিও, সুকুমার

 অচলপত্র। Ø्रोমতী निবেদিত দত্তের মতে
 প্রিকাটির আলোbনা ছাড়া অসশ্পুর্ণ থেকে যায়। পুরাগা ফাইলে চোখ বোলালে এখনও জীবষ্ঠ হয়ে ওटে সমসাময়িক সমাজ্রে একটি জীবষ্ত ছবি। চল্লিশের দশকের লেষ ভাগ থেরে প্রকাশিত হতে তুরু করে রক্ৰ-্য়্পের এই পত্রিকা। প্রথম থেকেই

 ইত্যাদিরা।

আমরা জানি, ‘‘াদ্দু’’ এক বিশেষ জাের চিত, প্রায়শই যান মুল উপজীব্য : হাস্যরস। কিল্তু

 উৎঘাট্নের প্রচেষ্ঠা হাস্যরেের মোড়কে।

হাস্রসের হদ্দমুদ্দ তো আবোন ঢাবোন-এ। সবई উদ্টট-রসের কবিত-মৃল উদ্দেশ্য
 आসে নাকি? याকে চার্नि বনেছেন '...and perhaps a tear!’

 ঢ্যাশগগক্র কবিত অথবা ছবি কে মে কাকে টেকা ন্রেরেছে বলা কঠিন। त্রো আর লেখা




$$
\begin{aligned}
& \text { युन «োটে? তাই বन। आমি ভাবি পढ্ৰক। }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ওই বৃবি ছूढে যায় সে-জুলের গক্గ ?" }
\end{aligned}
$$




 বাড়, বোষ্যাগড়ের রাজা, বিদ্যুটে।




এটা? ‘অफ়্ুতরস’-এর অভাবটাই কৌতুক বলে আজ আমরা হাসি। ভুলে যাই, কবিতাটি যथন লেখা হয় তখন.গগনঠাকুর ঐ জালিয়ানওয়ানাবাগের উপর কার্দুন আঁাকছেন। পরাধীনতার মর্মাষ্ভিক আঘ্মগ্যানিতেই কি কবির মনে হয়নি, ‘শুয়োর’ আর '্ুপি’ বাগর্থ্থর মতো সম্পৃক্ত?

রেখা-লেখা উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পী মাঝে মাঝে হাস্যরস পরিবেশনের অছিলায় সমাজকে সচেতন করে তুলতে চান। নির্মল হাস্যরসের রহ (fun) আর কৌতুক (comic) তখন র্রপান্তরিত হয় বিদ্দূণ (satire), শ্লেষা|্মক অতিকথনে (carricature) অথবা তীব্র শ্লেষ-এ (sarcasm)। ত্রৈলোক্যনাথের লে লুল্মু আমাদের হাসায়, কিস্টু ‘নেই-আঁাকুড়ে দাদ"র উপাখ্যনে হাসতে গিয়ে থমকে যেতে হয়। অন্তত লেখকের সমকালে 小াঠক থমকে গিয়ে ভাবত বিষবার পদ্ষে ‘আঙটপাতায় ভাত খাওয়ার’ কथা একাদশীতে চিষ্তা করাও এতবড় পাপ? ‘বরখ্" খাওয়ার অপরাধে ক্ষেছুর জাত গেছে কিনা সমাজপতিদের সেই বিচারসভায় প্রত্যস্পদর্শীর এজাহারটা মনে পড়ে? সেটা কি হাস্যরসের পরিবেশন?

আবোল তাবোল-এর কথা হচ্ছিল। ওর একটি বিশেষ কবিতার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি—তার রেখা ও লেখা দুটোই : একৃশে আইন। আজ আমরা পড়ি আর হসি। শিল্পদ্রব্যাট্কে তার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিচার করি না।

একুশে আইন কবিতাটি প্রকাশিত হয় সন্দেশে-ভাদ্র ১৩২৯; অর্থাৎ 1922 সালের সেস্ট্টমরে। সষ্তবত এটির রচনাকাল জুলাই-আগস্ট 1922। সত্যজ্রিতের জন্মসময়।

শ্মরণ করা যেতে পারে যে, অসহযোগ আন্দোলনের নেতা মহাছ্মাকে (্রেপ্তার করা হয়েছিল ঐ বছর দশই মাচ। ঐ বছর গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু মহাড্মাজীর বিচারের সঙ্গে পষ্তিয়াস পীলেতের বিচার সভায় पুলনা করে বলেন, এই জাঢীয় ‘বেআইনি’ আইনের সাহাব্যেই ইতিহাসের শাসকদল চিরকাল শাসন-শোষণ চালিয়ে এসেছে! ঐ জুলাই-আগস্ট মাসসই সংবাদপত্রে প্রতিদিন প্রকাশিত হত গাষ্ধীজীর সওয়াল-ইংরেজ বিচারক ব্রুমফিম্ড-এর এজলাসে। সুভাষচণ্দ্রের ভাযায়,

In the trial, the Mahatma who described himself as a farmer and weaver, made a lengthy statement describing how 'from a staunch loyalist and co-operator I have become an uncompromising disaffectionist and non-co-operator.' And he ended his statement with these words: 'The only course open to you, the Judge and the Assessors, is either to resign your posts and thus dissociate yourselves from evil if you feel that the law you are called upon to administer is an evil and that in reality I am innocent or to inflict on me the severest penalty if you believe that the system and the law you are assisting to administer are good for the people of this country and that my activity is therefore injurious to the public weal. ${ }^{\text {? }}$

গবেষষক যদি থোজ নেন তাহলে হয়তো আবিষার করবেন, সুকুমার ঐ কবিতাটি রচনা কর্রেন সেই বিশেষ দিনে যেেদিন বিচারক ব্রুমফিম্ডের ঐতিহাসিক রায় সংবাদপর্রে ছাপা হয়: অপরাধীর ছয় বeসরের জন্য কারাদা

আজ কি কবিতাটি পাঠের সময় আমাদ্র মনে পড়ে ‘‘কুশ’ সংখ্যাটির কী তাৎপর্য ?
 কন্নেইই বোঝা যায়, কেন শির্রেনামার চিত্রে কোথাও নমনীয়তা নেই, সবকিছ্ছু


 কবিত!

নেখক এবং চিত্রিশ্ট্র ‘হাস্যস’-নামক ব্বৃট্টিকে নানা ভাবে বাবशার করেছেন যুগে









 आমুল পরিবর্তন্ন সাষম্য आনে। बেমন নিউটন-আইনস্টাইন, ক্কেো-ভনততয়ার,
 आইনস্ডাইন রেখার সাহায় নিতে বাখ্য হয়েফেন সময়-সময়। চার্नস ডারউইন তো




 जষ্তত जनूপ্পিত্ড।
 বে কয় পৃষ্ঠা লেখা হবে তার চেট্যে অনেক রৌী পৃষ্ঠা দাীী করে বসবে পিকাসোর



 র্রেক্ড ষর্র আহছ: দৈর্দ্ধে সেটি দীর্ঘতম। তার আকার লম্বায় চब্পিশ সেন্টিমিটার, બज़ाয় চার সে.মি.।


পোস্ট-ডেসপান-এ। তারিথটা, শুক্রবার বিশে মে, উনিশ শ সাতাশ।
বিশ্পযুদ্ধ অনেকদিন শেষ হয়েছে। ক্তচিহ্থুলি মিলিয়ে গেছে। ত্রিশের দশকের মন্দার বাজার তখনো দেখা দেয়নি। সারা সভ্য দুনিয়ার शাত তখন দেদার ডলার-্টার্লিং-ডয়েশমার্ক-ইয়েন! দুনিয়াতর ধনবানের দল মেতে আছে প্রাহুর্য আর বিলাস-ব্যসনন : মম, মেয়েমানুষ, রেস আর জুয়া। ‘জ্যাজ’ তখন আততুর ঘরে, ‘বিকিনি প্যান্ট’ বাজারে সবে উকি দিয়েছে, নির্জন সাপরবেলায় ‘টপ-লেস সানবাথ’ একটা দুঃসাহসিক থেनা! সভ্য পৃথিবী সারাদিন হাই তোলে, অপরাত্হে উগ্র প্রসাধন করে, সন্ধ্যায় জ্যাজ নাচে, ‘রাত্রিকে ‘সিডিউস’ করে এবং পরদিনেন সকালটা কোথা দিয়ে কেটে যায় টের পায় না 'ঘ্যাং-ওভারে'। সংবাদপত্রে নানান জাতের নতুন-নতুন বিপ্বরেকর্ডের খবর ছাপা হচ্ছে: কোন প্রেমিকযুগল দীর্ঘতম সময়কাল মুম্বন করেছ্, কোন তরুণ স্কাইক্কেরোরের কার্নিশে দাঁড়িয়ে এক-ছুমুকে ভড্কার মাগনাম বোতল নিঃণেষ করেছে, কোন সষ্র্রান্ত ঘরের তরুণী শিল্পীর স্টুডিওতে ন্ডাড মডেন হতে স্বীকৃত ২য়েছে।

সেই রঙ্গমঞ্园সে আবির্ভূত হন ॠচিশ বছরের এক দুঃসাহসী यুবক: চার্লস অগস্টাস निল্ডবার। সত্যিকারের নায়ক-তরুণ, দুঃসাহসিক, সুদর্শন, যুগের ब্জুগে যে-মানুম কালিমালিপ্ত নয়। সে ঘোষণা করেছে একা একাঁা এরোপ্লেন নিয়ে অতনাস্তিক মহাসমুদ্র পাড়ি দেবে ! আবার বলি—সময়টা 1927; যখন গ্রাউন্ড-কন্ট্রোল বলে কিছু ছিল না। রেডিও-টেলিযোনে প্লেন থেকে কथা বলা যেত না। চোথে দেখে বুঝে নিতে হত অन্ট্যুড্য, কম্পাস নজর করে সমবো নিতে হত গতিমুখ।

ওর ঐই বেপরেয়া বীর্য্য অধিকাংশ সংবাদপত্র ওকে তিরস্কার করেছে। নিউ-ইয়র্কের ‘ডেইনী মিরার’ পত্রিকার হেডলাইন নিউজ হচ্ছে:

## THE FLYING FOOL WILL HOP TODAY

[উড়ষ্ত বজরজ্গবলী আজ ‘জয়-রাম’ বলে লাফ মারবেন!]
সাড়ে-তেত্রিশ ঘণ্টা একা প্রেন চালিয়ে লিতি পাড়ি দিয়েছিলেন অতলাস্তিক। নিউইয়র্ক থেকে পারী। সে-কথা ইতিপৃর্বেই বিস্তারিত লিথেছি লিত্যোর্গ বইতে। এখানে ঐ কার্দুনটির চালচিত্র হিসাবে শুধু কয়েকটি ঘটনার উত্ল্রেখ করব। কারণ সাফল্য লাভ করার পৃর্বে মাত্র চারজন সেই দুঃসাহসী বৈমানিকের উদ্দেশ্যে টুপি খুলেছিল। এক: ফ্রি-প্রেস্ এর একজন অঞ্ঞাতনামা সাংবাদিক। দুই : একটি দশ বছরের মেয়ে, আ্যালিস। তিন : প্রাক্তন হেভিওয়ৌঁ চাম্পিয়ান বক্সার জো হামফ্রিজ। চার : পোস্ট ডেস্প্যাচ সংবাদপত্রের সেরা কার্টুনিস্ট ড্যানিয়েল. এফ. প্যাট্রিক।

একে একে বলি:
বিশে মে উনিশ শ সাতাশ তারিখটা ছিল শক্রবার। পূর্বরাত্রে লি⿵্ডির মা ঈडেঞ্জেলিন-ততাঁর ঐ একটিই পুত্র-সারারাত ঘুমাতে পারেননি। চোখ দুটি যতবার ধুর্জেছেন চোথের সামনে ভেসে উঠঠঠছ আদিগন্তবিস্তৃত অতলান্তিক মহাসমুদ্র! তার-উপর এক ক্লনন্ত বিহঙ, যার বিষ্ধাস, ‘আছে ওধু পাখা, আছে মহানভ-অঞ্গ'! একজন বৈমানিক, যে প্লেন চালাতত চালাতেই অক্ক কষছে, আহার করছে, প্লেনের


পথ-্রদর্শক। বে নিজ্জে পাইলট, কো-পাইনট, ন্যাভিগেটর, কেবিন-অয়!
 शাতে पুলে ধরে বললেন, মিসেস্ লিডাবা্গ।
: সুপ্রजাত মাডাম। 心্রি-প্রেস থেকে বনছি। আপনার বাড়িতে বেড়ও আছে? কারণ মার্কিন সরকার সিদ্ধাষ্ঠ নিয়েছেন, প্রতি ঘন্টায় একটি করে নিউজ-বूলোটিন প্রকাশ করা হাে। কোন খবর থাক না থাক।
:ও ধনাবাদ! না আমার বাড়িতে রেডিও নেই। আমাকে প্রতি ঘন্চায় টৈनিফোন
 জানাবেন।
:निষ্য় জানাব মাডাম্।
 ডাবে বলব?
 आমि।





 এই থবরই পাব ভে, আমার ছেলে ক্বাজ্তিতে ঘুমিয়ে পড়েনি, এই দীর্ঘ পথনা পাড়ি দিয়ে পারীতে প্পীচ্চে।"
 সোজ্ নিজ্জের ক্রাসে চলে গেলেন। দশ-বরো বছর বয়সের বাচ্চাদের ক্রাস। বোর্ডে

 গজ্পের বই পড়াছে। খাত খেলেনি।


 ট্মাটো-গালে জলের দুটি খারা!

 to the prayer hall and pray for him [ অাজ জুটি দিয়ে দিন। চলুন সবাই চাtে যাই আর जाँর মभলকামনায় প্রার্থনা করি। সব্বাই।]


বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত যোদ্ধ। এशন সে রেফারি। দ দ্শষদের আনদ্দ দিতে গিত্যেই তার নাকা
 হেতিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ানশিপ-এর खাইনাল লড়াই—জ্যাক সার্লে বনাম টম ম্যাল্লোনী।




দানবাকৃতি জ্ো হাম্যে দু-হাত আকাশপানে তুলে জনতকক শাণ্ত হতে বললেন, চীৎকার কর্রে Bঠন, Ladees \& Genteelmen!
শাঙ্ত হন জনज। প্রাক্তন চ্যাল্পিয়ান যুদ্ধারার্য-মোষণার পৃর্বে দর্শক্দদর কিছ্. বলতে চায়।
 সে কিম্র বनতে চায়। ‘ $₫$ পীস অব স্টেক’-এর লেখক জ্যাক লজন ছাড়া যাকে আজ কে৬
 বাবু-মশাইরা! आপনারা এয়েচেন জ্যাক আর টম্মে রক্ত দেখতি! অ দ্যাখবেন বৈবি! ট্যাशা जে বড় ক্ম খরচ কর্রেনি। কিষ্ট মান্র্রের রক্ক দ্যাখার আগে হইই উপর পানে לুক্ তইকে দ্যাখবেन, বাবুমশায় आর মা-নশ্ষীরা?"

হাজার হাজার কাাগেল-পাওয়ার আলো ছড়াচ্ছ বে ছাদ অা ভেদ করে ওর তর্জনী ভেন নীরক্ক্র অক্ধকারে ঢকা নৈশাকাশ্রে দিকে ইশিত করল : Think 'bout that boy up there tonight! Boozed or sober, stand up on your legs for a minute ! Perhaps that mad guy up there needs your prayer this very moment. [ஊ घूচ্যুটে








 यুটকি! একটা বাইপ্রেনের আভাস।

লिल्डবার্গের জोবनीকার মসলের ভামায়
 থেটেই কিছ্র মানুৰের চোেে ও হর্যে গেছে মানবসততার আশা-আকাঙ্কা প্রতীক।

 দিচ্ছিল না-मে মানবজাতির ভবিষ্एৎকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিন ওর ধেন-এ। একা! B

 তীর্থে? তাহলে ওর উপর দেবד্থ আরোপ ক্রাটাও বোফহয় বাড়াবাড় হরে না।






## 



84


ডেভিড লো-র আাকা আইনস্টাইনের ব্যঙ্গচিত্র
উপহাস। কিজ্তু ‘বা্স্য’—যে অর্থে শব্দটা ব্যবহার করেছেন শিল্পাচার্य তাঁর বাগেশ্বীী বক্কৃতায়—তার অর্থ ‘বিশেষ নিগৃঢ় ব্যঞ্জনায় আবৃত কোন ইগ্গিত’ লেখার জগতে যেমন ‘ব্যাজ্গ্থুতি’, রেখার জগতে তেমন ‘বাঙ্গ’। ব্যাজ্গুতি দু-জাতের-নিন্দাচ্ছলে স্তুতি অথবা स্রুতিচ্ছলে নিন্দা। ‘ব্যঙ্গ’ তা নয়, সেটা এক তরফা; অথচ ‘ব্যঙ্গ’ দু-তরফা।

একমাथা কুচকুচে মুল বিউটিপার্লার্রে কেচেলে রেখে মড়-মার্তন যथন ‘ব<্যেজকাট’ করে বাড়ি
 আবার অশ্বীী যখন পাট্নীকে স্বামীর পরিচয় দিতে বলেন, 'অতিবড় বৃদ্ধ স্বামী সিদ্ধিতে নিপুণ


 यদিও আপাত্দ্ট্টিতে গাগ্গীজীর কান-জোড়া প্রায় মিকি-মাটস-মাপের! সাম্মার মতো বনতে ইচ্দে কর্ত, ‘को সুन্দবই লাগছছ!’


বিষ্শনের জগতে বিশশ শতাধীর প্রथমার্ধে আলবাঁ আইনস্টাইনের বে খাতি,





 বত্তমান বটে কিষ্ট পার্থিব মালিনা তিাকে স্পর্শ করে না, চিষ্তা-জগতে তিনি পর্রিচিত পৃথ্থিবীর বাইর্।
 গেল कী করে?
भादেनि P তাহলে আমার. व্যো সমস্যা মনে হচ্ছে


Cৈৈ্যানিকেন সেহে যেভাবে আनোছায়ার থেनা লেখান্না হয়োে তাতে মনে হচ্ছ সুর্য য়ি্মি
 মানেন তে ? সে-ৃকোে, य ি ধরে নিই শে, আইনস্টাইন শুর্যে নেই, ঢাহলে তা゙র
 অকৃতির হরে। নিষ্ম ম্মেন্ে निচ্ছেন ? दिষ্ঠ ছা়ার আকৃতি




আলোকপাতের হ্সিাব-মোতাবেক চরণাশ্রিত ছায়া।
 তুনেঢেন। कী করে বুববেন? বলি অনুন:






প্রথমে ডান-জুতোর ছয়া বরাবর একটি সরলরেথা আকুন (A B) যা ভৃমিরেখার (abscissa) সজ্গে সমাষ্তরাল। এই AB সরনরেখার উপর আইনস্টাইনের জুতার হীল (C) থেকে একটি লম্ব আাককন (CD)। দুটি রেখা X বিন্দুতে ছেদ করল। অক্কের হিসাবে আইনস্টাইন ভূপ্থৃষ্ঠ থেকে CX উচ্চতায় ঐটি হেঁটে আসছ্ন। অপিচ, সূর্यরশ্মি, CA পথে আসছে। লো যে ‘আলোছায়ার খেলা" (তাঁর জ্ঞানমতে chiaroscuro) দেখিয়েছেন তার সহ্গে आমাদের অক্কের ফলাফল মিলে यাচ্ছে বলে বুঝতে পারছি-এ পর্যষ্ঠ जুল হয়নি কিছ্র।


কিষ্টু দেহের ছায়াপাত যদি লো-র চিত্রে প্রদর্শিতরূপে মাটিতে পড়ে তাহলে আমাদের ষরে নিতে হবে সূর্यরক্মি খ-চিহ্তিত পথে এসেছে। সেক্ষেত্রে দেহে ও-ভাবে আলো-ছায়ার খেলা দেখনো চলে না।

এমনটা কী করে হচ্ছে? औँাকার ভুল? ডেডিড লো-র? अসষ্ভব! তাহলে? একটাই ব্যাখা। ধ্রুপদী কার্দুনিস্ট ঐ আলোছায়ার খেলায় একটট বিরাট তট্ব্বকা ঈনিয়েছেন:

আজতুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা-
ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা!..
আসল ব্যাপার জানবে যদি আমার কথা শোনো
বলছি যা তা সত্যি কथা, সन্দেহ নাই কোন্না।
কেউ यবে তার রয় না কাচ্, দেথত নাহি পায়, গাছের ছায়া ছৃ্য়ট্যেে এদিক ওদিক চায়।
কে বলেছেন, বলুন তো? ...ना, ভুল হল। সুকুমার রায় নন, প্রফেসর আলবার্টা আইনস্টাইন! এই শতাব্রীর প্রথম দশকে! অনুন বুঝিয়ে বলি: আইনস্টাইন বললেন, আলোকর্মি সরনরেথায় চলার পথে यদি হঠাৎ কোনও বিরাট্ট ‘ভর’-এর (mass) আওতায় এসে পড়ে, তাহলে তা 大েঁকে यায়।

ডেভিড লো তার এক!টি সরস সম্প্রসার্রিত করোনারি যুক্ত করনেন-ষু বিরাট ‘ম্যাস’ নয়, বিরাট ব্যক্কিত্রের সম্মুখীন হলেও সৃর্यরশ্মি "ছটফটটয়ে এদিক-ওদিক চায়!"

ব্যাপারটা বোঝা গেন না, কেমন তো ? তা কী করে বুねবেন ? স্ট্যাগপার্টিতে এ তত্ব্ব ভেদ করা যাবে না। 'রেখা দেবী’কে ডাকতে হরে সাহাযা করতে।

আইনস্টাইন বনলেন，আলোর ‘ভর’ আছহ। তাই আলোকতরञঔ মাধ্যাকর্ষণের দ্দারা প্রजাবিত इয়ে থাকে। বनলেন，কোন নক্ষত্রের আলোক মহাকাশ পাড়ি দেবার পথথ यদি অন্য

 সूर्यের কাছাকাছি সিষ্ে－পথথ－ছোটা আলোকরশ্শি 1.75 সেকেন（এখান সেকেঙ সমট্যের মাপ নয়，কৌিিক মাপ। অর্থাৎ এক ডিত্রি কোেের ষাট ভাগের এক্াগঃ বে ‘মিনিট’，जার মাট ভাগে এক ভাগ হচ্ছে এক ‘সেকেল্। । সোজা কথায়，এক সমকোণের $3,24,000$ ভাগ্গার এক


 দেখায়। আমরা সবাই তাই দেथि। বিষ্যা না হয় চোখ রুঁজে আয়নায় নিজের মুখখানা দ⿰丬＂미！





 গেলেন ब্রেজ্রিলে，অপর দন নিউগিনি।




নক্ষ্রটির কৌণিক মাপ মেপে রাখা হল B নক্ষত্রের আপেক্ষিকে। মনে করি সেটা দশ সেকেতে। অর্থাৎ $<\mathrm{ACB}=10$ সেকেন্ড।

পরপৃষ্ঠায় ছবিতে দেখা যাচ্ছে পূর্গগ্রাস সূর্যপ্রহণের অবস্থা। দূরবীন আর সূর্যের মাঝখানে অমাবস্যার চন্দ্র এমনভাবে উপস্থিত যাতে সূর্য পুরোপুরি ঢেকে গেছে। সৃর্যের প্রাশ্তদেশ（S）㗊য়ে A－নक্কত্রের যে আলোকর্মি প্রায়－শ্পর্শক（tangent）হিসাবে আসছিল তা বেঁকে এসে দুরবীনে（C）প্রবেশ করছে；কিক্তু চোখ যেহেহু তা টের পাবে না তাই A নক্রত্রকে দেখবে নাক－বরাবর A＇অবস্ছানে।


এখন মেপে যদি দেখা যায়＜ $\mathrm{A}^{\prime} \mathrm{CB}=8.25$ সেকেশু তাহুলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে，$<\mathrm{ACA}^{\prime}=1.25$ সেকেগ্গ।

দুজন বৈজ্ঞানিক যে মাপ পেয়েছিলেন তার গড় 1.79 ；
আইনস্টাইনের অষ্ক অনুযায়ী তা ছিল，আগেই বলেছি， 1.75
অর্থাৎ আমরা প্রমাণ করুলাম，ঐ খ্রুপদী ব্যঙ্গ্চচিত্রে ডেভিড লো চাঁার কার্টুনে কী－ভাবে মহাবিজ্ঞানীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করেছেন। শুষু ভাষায় পারিনি，রেখা－লেখার যৌথ আবেদনে ব্যাপারঁটা বোঝানো গেছে।

ख্রীমতী নিবেপিতা দত্ত আনন্সবাজারে চ゙ার ঐ সুলিখিত প্রবক্ধে ‘কার্টুন’－এর সব দিক নিয়েই আলোচনা করেছেল，বু বাদ গেছে তার ধ্রুপদী রূপটা，শ্রদ্ধার অনুষঙ্গ হিসাবে ব্যঙ্গ্যসত্তা।⿴囗才্রীতী मত্ত লিখেছেন，

আজকের দিনে কার্টুন বলতে আমরা সাাধারণভাবে বুঝে থাকি রেখাচিত্র দিয়ে একটি সমসাময়িক ঘট্নকে ব্যঙ্যয় করে তোলাকে। অনুষঙ্গ হিসাবে ছবিটির ক্যাপশান サাকত্ত পারে，আবার নাও পারে। কিষ্ুু মূল উপাদান হিসাবে থাকবে হাসারস। কোন কার্দুনিস্ট বিষয় হিসাবে বেছে নেন রাজ্জনীতিকে，কারও বিদ্রুপের লস্ষ্য হয় সমাজেব্র নানারকম অসঙ্গতি，অব্যবস্থা। কারও ব্যহ্গচিত্র শুষ্ৰু নির্মল হাস্যরসের ঝরণা।．
অত্যষ্ট সত্য কথা। কিষ্তু আইনের ভামায় যাকে বলে ‘হোলট্রুথ’，তা নয়। শতকরা হয় তো火চানব্বই ভাগ কা্মান্রের মূন উপাদান হিসাবে থাকে হাস্যরস—তা আগেই বলেছি—হতে পারে রন্গ（fun）আর কৌতুক（comic），অর্থাৎ নির্মল হাস্যরস ；কখরো বা বিদ্রুপ（satire）， ক্রেদোৎঘাটক অতিকথন（caricature），অথবা তীব্র ঙ্লেষ（sarcasm）। কিन্ত্ত বাকি ঐ শতকরা ঋাচ ভাগ কার্টুনের উৎসমুখে হাস্যরসের বাষ্পমাত্র নেই। ড্যানিয়েল প্যাট্রিকের কার্টুনে যেমন ুষ্রুই ছিল ‘ষিক্কার’। হেরক্লকের কার্টুনে যেমন দেখছি ‘একটি সমসাময়িক ঘটনাকে ব্যঙময় করে’ তোলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। তার আবেদন ‘যাবৎ চন্দ্রার্কমেদিনী’ কানের প্রণাম। ডেভিড লো－র কার্টুনের পশ্টাদপটে যেমন এক দুরূহ তর্ট্রের মোড়কে，শ্রদ্ধার্ঘ্য！

কার্টুন প্রসঙ্গ ছেড়ে এবার মৃল প্রসক্গে ফিরে যাওয়া যাক－রেখা ও লেখার যুগলবন্দী গানের কথায়：

রচনা চিত্রণ বা অলঙ্করণের কাজ্রের ধারাটিও প্রাচীন এবং আজ্জও অব্যাহত। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার মশাই একেছেন নিজ্রের লেখা ঠাকুরমার ঝুলি－র ছবিগুলি। উপেন্দ্রকিশোর
‘সन্দেশ"-এর প্রথম সূর্य। বস্তুত তিনিই হচ্ছেন ‘হাফ্টটোন’ পদ্ধতিনত ছবি ছাপার পথিকৃৎ। সে সময় পাশ্চাত্যের ‘হাফ্টোন’ ছিল্ন গবেষণার পর্যায়ে।

রেখা-লেখার আর এক সম্রাট, সুকুমার রায়। ফটোগ্রাফি ও থ্রিন্টিং টেক্নোলজি শিখতে তিনি বিলেত যান। ম্যাঞ্চেস্টার স্কুল অফ টেক্নোলজির বিশেষ ছাত্ররুপে পিতার আবিক্ষত হাফ্টোন পদ্ধতি প্রদর্শন করে ছ゙ার্র কার্यকারিতার প্রমাণ করেন। 1913 Э্রীষ্ঠাব্দে তিনি প্রিন্টিং প্রयুক্তিবিদ্যায় প্রথম ভারতীয় হিসাবে F. R. P. S. উপাধি লাভ করেন। মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর প্রয়াণ না হলে রেখা ও লেখার জগতে হয়ত বৈপ্ষবিক পরিবর্তন ঘটত। ধৌলির অশোক-শিলালেথের মতো তাঁর ছবি ও চিত্র বাংলা শিখসাহিত্যে চিরস্থায়ী।

যতীন সেনের ছবি ছাড়া কি গিরীন্দ্রশেখরের অমন ছড়াটা আমদের মন কাড়ত ?—"কালো বউ কালো কোলো, জলে ঢেউ সাম্লে ঢোলো।" উপেন্দ্র ও সুকুমারের পরে সন্দেশে এসেছিলেন সুবিনয়, সুখলতা, স্নেহলতা, পুণ্যলতা। সহজপাঠকে সচিত্র করলেন নন্দলাল। জ্ঞানদানন্দিনীর ‘সাত়ভাইচম্পা'কে গগনেন্দ্রনাথ। রবীল্দ্রনাথের প্রথম এডিশান ‘জীবনস্মৃতি'কেও সচিত্র করেছিলেন গগন ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সচিত্র করেছেন : সে। অবনীন্দ্রনাথ বিষ্বিদ্যাসংগ্রহের ‘ভারতশিল্পের ষড়ञ’ ও ‘ভারতশিল্পে মূর্তি’ প্রডৃতি টেক্নিকাল বইতে पুলি ধরেছেন এবং রবীক্দ্রনাথের বাংলা ‘চ্তিত্রাসদা’ (1892) ছাড়াও ইংরাজি ‘ক্রিসেন্ট মুন’ (1913) অলক্তত করেন এবং আনন্দ কুমারস্বামী, হাভেল, পার্সি ব্রাউনের একাধিক গ্রছ্ সচিত্র করে তোনেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (1931) ‘দ্য গোম্ডেন বুক অব টেগোর’-এর ছবিগুলিও অবनীক্ট্রের আক।

রবীন্দ্রযুগে প্রবেশের আগে আর একটি কথা বলতে ভুলেছি। চিত্রশিল্পের দুটি-না, দুটি নয়, তিনটি ধারা প্রাক-রীীক্দ্রযুগে সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল। প্রথমত ‘বটতলা’; দ্বিতীয়ত ‘কালীঘাটের পট’ এবং তৃতীয়ত-বিষ্মুপুর, বাকুড়া-মেদিনীপুরের যমপট, রামপট, বিষ্ণেপট প্রভৃতি।

বটতলায় ছাপা কাঠের ভ্রক সে-আমলের সাহিত্যের সজ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংনা সচিত্র গ্রন্থের সৃত্রপাত 1816 সালে। কল্লকাতার যেরিস কোম্পানির প্রেসে ছাপা ‘অন্নদাম্গল।’ जতত ছয়টি ছবি ছিল। ‘বটতনল" শঝ্গটির একটা বিকৃত যোগরাঢ় ব্য্জন্তন ইদানীং গৃইীত হয়েছে—যেন সবই ‘হরিদাসের গুপ্তকথা’ তাই ঐ বটতলন বঙসাহিত্যকে আদিযুগে যে কীভাবে সাহায্য করেছে তা আমরা সচরাচর খেয়াল করি না। সুকুমার সেন মশায়ের কৃপায় তা আমরা সম্প্রতি নতুন করে জেনেছি। ${ }^{s t}$

কালীঘাটের পটের সঙ্গে সাহিত্যের অবশ্য প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না; কিত্ট সে-কালীন বাবু-কালচারের যে রূপ সমসাময়িক সাহিত্যে প্রতিফলিত, সেটা উপলক্ধি করতে কালীঘাটের পট আমাদের প্রভৃত সাহায্য করে। আজকের দিনে স্কাইস্সেপারের অধিবাসী মার্কিন কিশোর यেমন ছবি দেথে আন্দাজ করে টম সয়ার অথবা হাকৃফিন-এর জল-জক্লের দূনিয়াটাকে।
 আকারে আকা ছবি—গোটানো রোন একটু একটু করেেে খুলে কথক গান গেয়ে শোনাত, সभ্কীরা দোহার ধরত-অশিশ্সিত গ্রাম্যর্রোতা ও দর্শক অনাবিল আনন্দ পেত। এগুলি দু-তিন শতাব্দীর পুরাতন ধারা।

এভাবে পদাবনী কীর্তনও গীত হয়েছে।'পদকর্তাদের ময্েে বিশেষ করে সচিত্র পুথি জন্ম

নিয়েছে জয়দেবের ক্ষেত্রে। বাংলা দেশের চেয়েও উন্নততরমানের জয়দেবের পুঁথি পাওয়া যায় উড়িষ্যা রাজ্যে।

সচিত্র রচনা, অলঙ্করণ ও প্রচ্ছদশিল্লের ঐ ধারাটি বাংনা সাহিত্যে আজও অম্গান। আমদের কৈশোরে যাঁরা আমাদের মনোহরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ছে-ফণিভৃষণ গুপু, প্রতুল বন্দ্য্যাপাধ্যায়, আশু বন্দোপাধ্যায়, মুনীন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতির নাম। আজও যাঁরা আমাদের মধ্যে আছেন সেই সর্বশ্রী পৃর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, সমর দে, অন্চদা মুঙ্পী (সম্প্রতি লোকাষ্তরিত), শৈল চক্রবর্তী। চাঁদের পরে ইদানীং যাঁা বাণীপ্রতিমার শ্রীঅক্গে সলমা-চুর্মকি বসিয়েছেন বা বসাচ্ছুন তুাদের মধ্যে মনে পড়ছে এই কয়টি নাম : সর্ব*্রী খালেদ চেধুরী, রণেন আয়ান দত্ত, মাখন দত্তগুপ্ত, সুধীর মৈত্র, সমীর সরকার, ও. সি• গাগ্গুলি, সুবোধ দাশগুপ্ত, সুব্রত গাঙ্গুলী, সুনীল শীল, সুব্রত চৌধুরী, গ্গীততম বসু, অলক ধর, দেবাশিস্ দেব, অরূপ রায়, বিমল দাস, মদন সরকার প্রডৃতি। কেউ কেউ নিজ্েের রচনা নিজেই অলক্করণ করেছেন বা করছেন। যেমন কমল মজুমদার, পরিতোষ সেন, পূর্ণেন্দু পত্রী, হিমানীশ গোম্বামী, নারায়ণ দেবনাথ, ময়ূখ চৌধুরী, চিত্ত সিংহ, নিতাই ঘোষ, গ্গৌতম রায় এবং এক-একটি বিরল ক্ষেত্রে নাট্যকার বাদল সরকার ও এ-কালের রসসাহিত্যিক সজ্জীব চট্টোপাধ্যায়। এঁদের পূর্বযুগ্গে যাঁরা ছিলেন মুनত চিত্রশিষ্পী ঢাঁদের অনেকেও সচিত্র সাহিত্য উপহার দিয়েছেন আমদের- ্সসিত হালদার, মুকুল দে, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, নিশিকান্ত রায়চৌফুরী, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এখনো দিচ্ছেন ইন্দ্র দুগার(সন্প্রতি লোকাষ্তরিত), চিচ্তামণি কর,—এই जো সেদিন গোপাল ঘোষ। ইদানীংকালে চিত্রশিল্পের জগতে খাঁরা নুতন দিগম্ঠের দিশারী—গণেশ পাইন, বিকাশ ভট্টাচার্य, সুনীল দাস, গণেশ হালুই, শ্যামল দত্ত রায়, তুভাপ্রসন্ন, अनिলবরণ সাহা, ইত্যাদি কচিৎ কখনো অनঙ্করণের ভূমিকা নিনেও তাঁরা মূলত শিল্লী—সাহিত্য-সম্পৃক্ত নয়, সমাষ্তরালে ললিতকলাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। কেউ বা দক্শতা দেখিয়েছেন ছোটদের জন্য জীবজস্তুর ছবি আাকায়। যেমন, কালিকিক্কর ঘোষ দস্তিদার, צ্রুব রায়, মাখন দত্তগুপ্তু। কত নাম করব ? রঘুনাথ গোস্বামী, গণেশ বসু, অমিয় ভট্টাচার্य, সूর্य রায়, সতা চক্রবর্তী।

ইদানীংকালে প্রচ্চদ, সচ্তির্রকণ এ গন্থ অলঙ্করণের ক্ষেত্রে দিলীপ শুপ্ত এবং তার সিগনেট প্রেসের কथা রেখা-লেখার ইতিহাসে স্বর্木াক্ররে লেখা থাকবে। সুন্দর ও সুরুচিপৃর্ণ গ্রন্থসজ্জায় সে আমলে ‘সিগনেট প্রেস’ ছিল একটি স্বর্ণখনি। অনবধানতায় যদি কোনো উল্লেখ্য নাম বাদ দিয়ে थাকি-

ঐ দেখুন! কী সর্বনাশ! একালের তালিকায় যে নামটি সবার আগে লেখার কথা—সেই রেখা-লেখার যুগ্ম-यাদুকরটির নামই বাদ গেছে: শ্রীসত্যজিৎ রায়! বিশ্ষশিশ্রের মানসপটে মিকি-মাউস, ডোনাল্ড-ডাক, বা চার্লি চাপলিনের ছবি যেমন শাশ্বত, তেমনি বাঙালি বাচ্চ। চোখ বুজলে দেখতে পায়--প্রফেসর শক্কু, ফেলুদা অথবা পাগলা জগাই-এর ছবি। শেষেরটি যুগলবন্দি। রেখা ও লেখায় ভিন্ন চিত্রকর-সাহিত্যিকের আশীর্বাদধন্য। পিতাপুত্রের।

অত্য়্ত বেদনার সঙ্গে লিথতে বাধ্য হচ্ছি—ভারতবর্ষের ‘সেই ট্র্যাডিশান’ মেনে আমরা আজও একই জাতের ভুল করে চনেছি। কুতবমিনারের বনিয়াদ কে ‘ডিজাইন’ করেছিনেন, বুলन्দ্-দরুওয়াজার পরিকক্পনাকারের নাম কী, তাজমহল যাঁর ধ্যানের দৃষ্টিতে সর্বপ্রথম ধরা দিয়েছিন সেই উস্তাদোঁ-কি উস্তাদ্ ‘অ্যানন্’’ কোন্-উপেক্ষিত হতভাগ্,, তা আমরা জানি না।

 প্রুষ্টীডার, কম্পোজিটার, মায় দभुরি পর্यস্ত নৃতন করে উপার্জন করে। কিষ্ঠु ইলাস্ট্রেणার ?








 বিষয়ে খ্রতিবাদপত্র পাব। পরবর্তী সং্প্রণণে সংশোধন করব। বলাবাহল্ন অত্ত খুশি হব जতত।

একজন প্রখাত ইলাস্ট্রেটার-নাম করলে आপনারা সবাই जাঁকে একডাকে চিনরেন-আমাকে একবার একরি ব্যক্তিগত পত্রে নিখ্খেছিলেন
"কোন শিল্দী ত̛ার লেখার বক্ত্বাকে ছবির মারকe আরও বিশদजাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বা লেখাটি পড়তে পাঠcক্র দৃষ্টি আাকর্শণ করেছেন-৭কথা লিशিতভাে স্বীকার করলে লেখকের



 ব্যবহার করেন। ハেস্ শিল্পী নামী ad-agency-র উচ্চপদ্দ আসীন কেবল তারাই সম্পাদকের কाছ్ খাতির পান। কারণণা দूर্রো্য নয়।"






রচনनাকালে কथা-সাহিতিক এবং পাঠেক সময় পাঠক-পাঠিকা অনিবার্যভাবে একটি






 লেখকেন কম্পনা এবং চিত্রশিছ্প্রীর কপ্পনায় কোনও পার্থকু নেই!


 বিবাদী-ম্বরের ব্ববহারে ঢারা রকম<্ষে করেন। যেমন ধরুন, এই কের্তেবের প্রথম রচনাটির










 করনেন তথন বেশ একঢ゙ খাকা ণেলুম। হঠাৎ নজর হল অকৃতদার বাসু-সাহেব एইনচেয়ার্রে করে এক ভ্রমহিলাকে ঠেলঢে ১েলতে চলেছেন। মহিলাচ্টিকে সনাত্ত করতে না পেরে পার্পবর্তিনীকে «্রশ্ন করি: "ঐ প্্ম মহিলাঢি কে?"
 বাসু-সাহেবের বউ!"

সাহিত্তের বিভিন্ন শাখায়, এমনকি মুদ্রু শিড্্ৈে জনাও সরকারি-বেসরকারি বার্কিক








রাজনৈতিক জগতত এসের্ছে ‘পোলারাইজেশন।’ এম• এএল. এ হতে চান ? হয় ‘ডান’, নয়া

 কোনে পত্রিক গোঠীর দুয়ারে মাथা না মুড়োলে নির্দি সাহিতসেবী আজ কন্কে পান না। তব মাব্রে মাঝ্েে বিরল ব্যত্র্রমও হয়। কলমুর জোর থাকরে, ত্বকীয়তা, মনের জোর এবং

মোচামূটি আর্থিক স্পতি থাকলে কথা-সাহিতিক একা-হাতে লড়াই করে পাঠcকের মনোহরণ করেছেন-এমন घট্না বিরল হলেও অসস্ভব নয়। বাঙ্নাভাষায় অসংখ্য निট্ন মাগাজিিন আர্।। সেখানেও তার স্দৃরণ হতে পারে। इয়ত সেখান থেকেই তিনি কোেো প্রকাশকের মন কাড়ে। তারপর বৃহৎ প্রিকাগোচ্ঠীর মদৎ ছাড়াই, এমনকি সমালোbনায় তাঁকে ডূতनশায়ী


 বিख্खেপন দেয়, ক্যাটলগগে নাম ছাপে। নামট্র পরিচিত হয়। পত্রিকগোঠীর ‘‘েস্ট-সেলার’-লিস্টে নাম না থাকলেও তার বইয়্রের দ্রুত এডিশান হতে থাকে।



















 দূষণীয় নয়, यদি না কোনো বহৃল-্থ্রোরিত পত্রিকয় आমি সে-কথ্া ঘোষণা করে সাধারণ मশ্শককে বিज্ञात्ठ করি। দু-৫কটি উদাহরণ দিই-
 করেন। ছুত্তেত তিনি পাহড়ি-অঞ্চলে বেড়াত্ত গেছিলেন-মনের খ্য়ালে সেখানকার
 সমালোচক ঐী সন্দীপ সরকার ঢঢত আপত্তি জানালেন-প্র<্েেনাল-আার্টিস্টের নাকি

 ডেকে ত দেখালে কেন তাঁকে শুলবিদ্গ করা হবে, এতা বোঝা গেল না!
आর একটি উদাছরণ। সরকারি চারু বিদ্যানল্য়ে একজন অবসরপ্রাপু অশীতিপর অষ্যাপক কৃষ্ষলাল দাস, সम্थ্রি শিশিি মঞ্ধে একটি একক প্রদশনী করেছিলেন। গত শাচ-সাত বছর












 ђभসशহারে বলা হল,

 पেशनाম, তিनि প্রতিটি পt मर्শन করে, ঢোে জল নিয়ে নম*্কার করছেন করজ্জোড়ে।

 ना। ${ }^{20}$





 आাাদেমিতে। বিদ্েেে তিনি ‘গাফিক ডিজাইনার’ হিসাবে সুবিথাত। কলকাতার শিল্নপ্রেমিক







শুদু জানালেন প্রদর্শনীতে ছিল,
কফি থেকে বিয়ার, সুপ থেকে ख্রোজেন মিট। দেখনেই কেমন ঙ্ষধাড়ষ্ণা বাড়তে थাকে। গার্গাহুয়ার মতো রাক্ষুসে জ্कূখাহহ্ণা। কবিতার বই, নারীদেহের আশ্লেষ, নির্জনতা, পেয়ালা সবের (sic) ছবি দেথিয়ে বাংলা মতে আকদেমির ফিস্ (sic) রোল আর চা থাওয়াচ্ছিলেন। আমরা ধনা ধনা এবং সাধু সাখু বলতে বলতে বাড়ি ফিরলাম। ${ }^{2>}$
দুর্ভাগ্য শিক্পীর! বহুদিন প্রবাসবাসের ফলে, এবং বিদেশে প্রদর্শনী করতে অভ্যস্ত হఅয়ায়
 দেখতে—কে কোথায় চোখের জনে ভেসে করজোড়ে নমস্কার করজ্, কে কী খাচ্ছে। হয়তো সে জনাই দেশ-সমালোচককে আকাদেমির ফিশ রোল—বিয়ার দুর-অস্ত—সহযোগে আপ্যায়ন করতে ভুলেছেন!

এই জাতের আগম্তরী সমালোচকের পত্তিতম্মন্যতাই প্রলুক্র করে চ্যাটারটনকক-আঘ্মহত্যার পথ বেছে নিতে ; ‘द্যাকউড ম্যাগাজিনে’ ঘোষিত হয় তরুণ কীটস্-এর মৃত্যুদণ ; জ্যা ভ্যা মীগেরেকে করে তোলে প্রতিহিসা-পরায়ণ। এদের প্রতিবম্ধকতা ডিঙিয়ে শিল্পীরের পদ্মে প্রতিষ্ঠা পাওয়া অন্নেক কঠিন, অন্তেবাসী জোট-নিরপল্ক কোনো কথাসাহিত্যিকের চেয়ে।

বিষয়টা निয়ে একবার আলোচনা হয়েছিল কার্দুনিস্ট চগী লাহিড়ীর সক্গে।
অমি বলেছিলাম, এখানেইই ‘লেখা"ব অবৈধ সুযোগ, হাাভ্ডিক্যাপ—অনায়াসে সে ‘রেখা’র সমালোচনা করতে পারে। করেও। নানান আর্ট-গ্যালারিতে যেসব ছবি প্রদর্শিত হয় পত্রপত্রিকার কলা-সমালোচকদল ডার বাপাষ্ত করতে পারেন। আসামী আআ্মপদ্ম সমর্থনের সুযোগ পায় না। অর্থাৎ কলা-সমালোচক কোনও ভুলख্রুট করলে কার্দুনিস্ট তার পালটা সমালোচনা করতে পারেন না।

চণীবাবু বললেন, তা কেন ? If Pen be mightier than Sword then Brush is mightier than Pen!

হেসে বলি, তুনতে ভালোই লাগলো, কিষ্ট কথাটা প্রমাণ করতে পারেন?
—আनবাৎ!
—効 ভাবে? করুন।
—মুখv মুখে কেমন করে করব? এ সওয়ালের জবাব তো তুলির মুখে দেবার।
তাই দিয়েছিলেন চগীবাবু। ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর জবাব। কার্দুনে। পত্তিতম্মন্য কলাসমালোচকদের নাকে ঝামা ঘষে দিয়েছেন কার্দুনিস্ট। তুার কার্টুনের ক্যাপশান : "কাগজের আর্ট-ক্রিটিকরা তোমার ছবির মর্ম বুঝবে তো"?

এবং সৌভাগ্য আমাদের। ‘আল্তামিরা’ চিত্রসমালোচকদের ছিল না ‘কলকাত্ভাইয়া’ শিক্রসমালোচকের মতো ‘গার্গাতুয়াপ্রতিম’ রাক্কুসে জ্মেখাতৃষ্ণ।। তাই আল্তমমরা তহার
 সাখু সাখু বলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি। তারা ছবিই দেখত এবং দেখাত! বিয়ার তখনও পয়দা इয়ননি।

পাত্র : आদিমতম শিষ্রী; পাত্রী : তার মানসী; স্গান : আলতামেরা তুহা ; কাল : বিষ্বকোয দেথে নেবেন!


निজ্জের কথা কিষ্রু বनि এবার:



 তাই হয়। অकর-পর্চিচ্যের आগে ছবির সল্গে মিতালী।

শৈশবে-নালো ঘ্বি আকার হাতেখড়ি বাবার কাছে। বিচিত্র মানুম ছিলেেন তিনি। শিবপুর্রে






 পিিতমশায্যের ঢিকিটা দেখতে পায় না।
 মনে নেই-ত্রিশের দশক-এতদিনে, একশ বছহ প্রমাयু না হলে, তিনি নিশয় ম্বহগ্গ 98

গেছেন—ভারী ভানমানুষ। अমায়িক আশ্মভোলা শিল্পী। ড্রইং-এ ফেল্লু মারলে ক্বাস প্রমোশন আটকায় না; ড্রইং-এর নম্বর টোটালে যোগ করাও হত না। ফলে সেটা ছিন এলেবেলে ক্লাস-‘দুধভাত’! অধিকাংশের কাছে। তারা কাটাকুটি খেলত অথবা গোঠ্ঠ-পাল, ব্র্যাডম্যান বা দেবিকারানীর প্রতিভা মূन্যায়নে সময় কাটাতো। আমরা খটি তিন-চার ছাত্র স্যারের কাছে ছবি-আঁা শিখতাম।

মুশকিল্ হল এই যে, স্যার কী-জানি কী-করে আমার মধ্যে এক হবু-শিষ্পীকে আবিষ্ষার করে বসলেন। ফলে আমি ড্রইংখাতায় যা আাকি উনি তা নিখুত করতত সবসময় বদ্ধপরিকর! এত ‘ইরেজার’ চালান যে, আমার-আঁা মৃল রেখাচিত্রটির গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে। পরিবর্তে আবির্ভৃত হয় সংশোধিত নতুন ছবি-স্যারের আাকা ! বাড়িতে সবাই আমার ড্রইইখখাতা দেথে তারিি করে, আর লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যাই!

এই সময় একটা মটোর অ্যাকসিডেন্টে বাবা মারাছ্মকভাবে আহত হন। প্রাণে বেঁচে যান বটে ; কিক্তু কলকাতা ত্াগ করে শেষ জীবন পষ্চিমের এক স্বাস্থ্রকর স্शানে অতিবাহিত করার সক্কক্প নিয়ে চিরতরে কলকাতা ছেড়ে ডিহিরী-অন-শোনে চলে যান।

মেজদি তখন থাকতেন আসানসোলে। জামাইবাবু ডাক্তার। সস্তানাদি তখনো হয়নি। আমি তাঁর সংসারে আশ্রয় নিলাম। ভর্ডি হলাম আসানসোল ই. আই. আর স্কুলে। ক্রাস নাইনে।

সেখানে ড্রইং শিক্ষক ছিলেন প্রখাত চিত্রশিল্পী" রাধাচরণ বাগচী। অচিরেই তঁার স্নেহধন্য হয়ে উঠি। " তার কাছে ‘ওয়াশ’ আর ‘টেম্পারা’ শিখেছি, জলরcে। ক্লাসে নয়, বাড়িতে, ছুটির দিনে। ততদিনে কবিতা-গল্ছও লিখছি সকালসন্ষ্য।

স্যার তখন আঁকছছেন মুগলশৈলীতে একটি দিলতোড় তসবির : ‘নুরজাহাঁ আর জহাभীরের কাস্মীর যাত্রা। বড় ছবি। ওয়াশ-এ। প্পাচ-সাতটা शাতি-ফোড়া ছাড়া প্রায় শতখানেক পদাতিক—খোজাবাহিনী আর মুগল হারেম। এক *াক সুন্দরী-সব্বাই দুধে-আলতা! যেন সার বেঁধে কাননবালা-नীनা দেশাই-চন্দ্রাবতী-দেবিকারাণী-চিৎনীস!

মাঝখানে কমলহীরে: নূরজাঁা-জগগতের আলো!
দেথে দেখে আর আশ মেটে না। রাতে ঘুম্মে মধ্যেও ফিরে আসে: নূরজাঁা! চপ্লিশের দশকে কোন এক বছরে সেটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় জলরঙ বিভাগে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল।

অরুর উৎসাহে তাঁর চেলাও তখন জলরডে আাকছে একটা মনগড়া ছবি: ‘অন্নপ্রাশন’।
গুটি-আट্টেক চরিত্র। গ্রমের বাড়ির উঠোন। মাযার কোলে থোকন-সোনা। মাথায় টোপর, টোবলা গান। আর তাকে ঘিরে খোকনের বাবা-মা-দাদু-দিদ্গ, মাসি-পিসি। ঐ সুন্দরী ছোট পিসিটি আমারই সমবয়সী-পনের-ষোলো। তার দাঁড়ানোর তপিটি নূরজাছার হুবহ্ নকলে। মুখখানি-বহু চেষ্ট| করেও অমনটি इল না-তবে গায়ের রঙ অ্যাক্কেরে যাকে বলে ‘দুষে-আলতা’। নুরজাঁা-বরাবর! চাইনীজ হোয়াইট, ক্রিমসন नেক আর ভার্মিলিয়নের নীট মিক্সচার।

বাগচী-স্যার ছবিখানি দেখলেন। কাছে থেকে, দূরে ষরে, ডানে হেনে, রাঁয়ে বেঁকে। শেষে বললেন, এ মেয়েটা কে রে, নারান? গেনিপিসি?

খোকাসোনার ‘পিসি’ ঠিকই, কিষ্ঠ ‘গোনি’ কেন ? কত মিষ্টি নামে ওকে স্বপ্রের মধ্যে ডাকি, স্যার कি ওর নাম ‘ख্ঞানদা" দিতে চান নাকি? জানতে চাই: গেনিপিসি কে স্যার?
—সে কি রে? শর্ধবাবুর অরষণীয়া পড়িসনি? "গেনি পিতি থঙ থেজেচে!’
আমি নেই!

 शাকু কাनো!

দাত্ "দাত চেপে বनि, অ্যানে কালো?
বাগচী-স্যার আমার মূথ্ের উপর এক-জোড়া স্বপ্পালু চোথ্থর দৃষ্টি মেলে বলােন, ছিঃ!

 তাহलে সার্রে অবश্থা কেমন হয? यथन উनि घরে थाকবেন না?

 শ্রীরাধিকা।

এবারেఆ স্যার ঘবিখানি यত্न নিয়ে দেখলেন। ডানে बেঁকে, "াঁ়ে হেলে। এবার আর উনি
 গিয়ে লেখা করত্তে হরে একবার।
 आসত্নে। মেজদিদিহ সাথে औর आनাপ আছে। आমি জানতে চাই, কেন স্যার?


 গা-ঘালানি।
 বিथজनीन।'
 ব্ब্ব্য বোया যায় না। চাই जামাख্মন।




 জিনিসপত্র থরে থরে সাজানো। যা মন চায় উঠিয়ে নাও। তাই নেওয়া গেন। রুটি-মাখন-বীয়़


সूবীর জানালো, जাও নাকি এসব জায়গায় পাওয়া घায়। एb-কেস-এ রাখা थাকে।



 आপেল, বেরি, ন্যাপथালিন, টেনিস বল, মায় ইলেকৃট্রিক বাশ্ब!
आমি ততঅণ মনে-মনে বাগচী-স্যারকে স্মরণ করে আমার স্কেচ-খাতায় «রকে কেনেছছি এжটি স্কেচ।


সৌঁ মেলে খরি ওর নাকের ডগায়।

आর এबবার। এই जে সেদিন। চूরাশি সালে।
 বড়কন্যা বুলবুলের বাড়িতে। नস অ্যাঞ্রেনে অनিম্পিকের ঠিক পরে একাঁ বাপার হন।

 জীবদhর অन্যতম। মহাচীন্র এক বিশেম অরণ্ঠে এদের দেখতে পাওয়া যায়। জীববিষ্ঞানীলের হিসাবে সারা পৃথিীীত জীবিত জায়ৌ্-পাজার সংখ্যা হাজারের কম। চोनের বাইরে সারা পৃথিবীতে আহে সতে木টি (1984-এ প্রকাশিত তথ্য)। এর বাজারদর নেই—কারণ সতেরট্ই
 "It is absolutely impossible for anyone to buy a giant panda for any amount of money. Even if you offered to pay millions of dollars, the Chinese would not sell one to you."

সে যাই হোক, নস অাঞ্জেনেস অनिम्পिক উপলক্ষ্যে চীন-সরকার এক জোড়া জায়েন্ট পাগাক মাসখানেকের জন্য ঐ শरরের চিড়িয়াখানায় পাঠালেন। অলিশ্পিক লেखে


 ডেট্রেয়ে। । চীন সরককার রাজী হনেন। মাত্র সতের দিনের মেয়াদে দুই ভি. আই• পি এলেন

 বিষয়ে নানান ছবি ও প্রব্ধ। অমিত－আমার জমাই—এক রবিবার সকালে আমাদ্রর নিয়ে গেন। উরে প্মাবা। গাড়़ পার্ক ক্যতে হন চিড়িয়াখানা থেকে গ্রায় মাইল দেড়েক দূরে। শোনা গেল जোর রাত থেকে লোকে লাইন দিয়েছে। অনেক মেহন্নত করে চিড়িয়াখানায় ঢোক
 जর্থাৎ চিफ़্য়াখনা বব্ধ হাার আগে ঐ বিশেষ খঁচার ভিতর ঢেকাই যাবে না। अমিতও শিবभুরের বি．ই．। কিউ－সরীমৃপের टৈর্ষ্য ও গতরন্নাড়ানো গতিবেগের কী সব হিসাব কয়্ল পরেট ক্যাनকুলেটরে। তারপর বনল，ना，আমরা यদি সারাট দিন লাইনে খাড়া থাকি তবে

आমি তাতে রাজী হতে পারি না। সারাটি দিন কিউ－এর ঠ্যাiঙ জোড়া আঁড়ে পড়ে থাক্ব



 নয়，জষ্টুর নাম ：রাকুন। এদের কাউকেই লেशিন। সুতরাং সেদিন জায়েন্ট পাল্জ দেখার আশা জলাঙ্জলি मिয়ে এইস্ব অদদখা না－মানুষদদর শিকার করা গেন। অমিত কর়ল তার কামেরোয়，आমি आমার স্কেচ বুকে।
 এদ্রে।

র্রি⿵্টি জানতে চায়＂ब্যাস্টিপোডস্’ কাকে বলে।
 উণ্টো দিকে পা করে। রিণ্টি বলে，জাই ডোন্ট ফলো।
 কাগজ পেনসিল লাগবে। বাড়ি ফিরেরে
 বিপরীত－নুফ্ফি কী দেখলে ？কনকাতার চিড়িয়াখানায় এক জোড়া জায়েন্ট পালা पिन भনেরর জন্য অणিথি হলে এরকম ভিড় रত ना বলতত চা ？

आমি বनि，कী বলছহিস ？$A$ यে आমার निজে চোে দেখা। এখান দেখলাম， এক জ্ञোড়া জায়েন্ট পা匕ার পিছনে ললগেছহ কল্য় হাজ্জার দর্শনার্ধ ；आান্র ভারত্ত কাশী，পুরী，বష্রীনাथ ハ্যে－কোন মন্দিরে যাস্ দেখবি এক জোড় দর্শনার্বীর পিছন্ন জুট্রে कट्युक হাজার डীसकाয় জায়েने পাञा।


তাঁদের দেখা পেলাম তিন-দিন পর। মঙ্গলে-উষা-বুধে-পা-ওয়ালনাট ক্রীক থেকে মেট্রোরেলে রওনা দিয়েছি ভোর-ভোর। চিড়িয়াখানার গেট-এ এসে যখন જৌছছনো গেল তখন বেলা দশটা। কিন্ধু তার পৃর্বেই কয়েক শো লোক লাইনে সামিল। আমিও দাঁড়িিয়ে পড়ি। আমার সামনে কোনও মেয়ে-স্কুলের জনা-বিশেক ছাত্রী আর তাদের দিদিমণি। আন্দাজ হল ঘন্টা দুই-এর মধ্যেই পাল্ডা-थাঁচায় ‘্পোছে যাব। লাইনে ুুতোঔতি, ঠেলাঠেলি নেই। কর্ত্পল্ক তক্মা-জাকা তদারকির ব্যবস্থা করেছেন। না-করনেে ক্মতি ছিল না। কলকাতায় রোদ্যা ভাস্কর্যের প্রবেশদ্বারেও এমন শান্ত্রশিষ্ট ভিড় জমতে দেখেছি, যদিও সে কিউ অনেক ছোট। তবে ভোরবেলা বাড়ি থেকে হ্রওনা হয়েছি, এতক্ষণে একাদু ইউরিনালে যাওয়া দরকার। লাইনে আমার সামনে মেয়ে-স্কুনের সিদিমণি, "াঁকে বলে আমি টয়লেটের দিকে যাই। ফিরে এসে একটা খেয়াল চাপল। লাইনে পুনঃসামিল না হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কিউ-সরীসৃপের স্কেচ আঁাকতে থাকি আমার খাতায়। একটা স্মৃতিচিহ্ন। যা আশঙ্কা করেছিলাম—একটু পরেইই দু-একজনের নজর পড়ল। একটি মেয়ে সাহস করে এগিয়ে এসে দেথতে চাইল। দেখালাম। তারপর অনেকেই এन। দেখল। আলাপ হয়ে গেল। আমি 'শিরপা-দেশের মানুষ-ক্যালকাটার—একথা শনে ওরা উৎসাহিত হন। নিজ্েেেের মধ্যে কী-সব শলা-পরামর্শ করে এগিয়ে গেল তক্মাধারীর কাছে, মানে তদারককারী গার্ডের কাছে। লোকটা খনিয়ে এসে বলनে, ‘ইয়েস, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর যুু, হানি?’

বলতেই হবে। গার্ড চল্লিশের কোটায়। আর স্কুলের ছাত্রীরা নবোজ্টিন্লযৌবনা। তখন বুねতে পারিনি, পরে বুঝোছি, ছাত্রীরা আমার হয়ে সুপারিশ করেছিল-গ্য্যান্ড-পা আসলে শির-পা! অ্যাপ্টিপোডা—ক্যালকাটার মানুষ! সারাটা পৃথিবী বেষ্টেন কর্রে একশ আশি ডিত্রি এসেহে। थাকবে হয়তো দু-চার দিন। লাইনের আর সনাই মার্কিন। গ্গ্যাড্-পাকে স্পেশাল-ফে্বার দেখানো উচিত।

আমার সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই আমার পাতান্ো নাতনির দল এটা করেছে। গার্ড এগিয়ে এল। বললে, হাঈ! তুমি ক্যালকাটা থেকে আসছ? তোমার স্কেচখাতাখানা একবার দেখতে পারি?

আপত্তি কী ? খাতাখানা হস্তান্তরিত করি। উত্টে-পাত্টে দেখল। বনফুল, আশাপুর্ণা, জরাসন্ধ কাউকেই চিনডে পারল না-আমার আঁাকার দোষে নয়, নামগুলি ছবির তন্যায় বঙ্গডাষায় লেখা ছিল—যেহেতু ‘লেখা’ একশ আশি-ডির্রি পাক মারতে পারেনি। কিস্তু দর্শনমাত্র চিনতে পারল শেষ দিকের কখানি পাতায় রোব্বারে-আঁাকা পেল্গুইন, ক্যানবারা, পোলার বেয়ারদের। জানতে চাইল, লাস্ট সাল্ডের তারিথ দেখছি?
—র্যা, সেদিন এসেছিলাম। পান্ডা দেখার সুযোগ হয়নি বলে আজ সকাল-সকান এসেছি!
গার্ড বলनে, লুক হিয়ার স্যার, এই স্কুলের মেয়েরা আমার কাছে অ্যাপীল করেছে তোমাকে স্পেশাল ফেবার দেখাতে। যেহেতু তুমি অনেক দূর থেকে আসছ; বাট ...

आমি বাধা দিয়ে বनि, ওয়েन, আমি তো কোনও স্পেশাল ফেব্বার চাইনি?
一তা চাওনি। কিষ্তু মেয়েরা যা বনছে তার পিছনেও যুক্তি আছে। আমি আইন না ভেঙেও তোমাকে সামান্য সাহায্য করতে পারি। আর তাই আমি করব, একটি শর্তে। जুমি লাইন থেকে বেরিয়ে এস। দু-ঘন্টা ধরে এ চিড়িয়াখানায় যথেচ্ছ ভ্রমণ করতে পার। দু-ঘ্টা পরে লাইনে
 তোমাকে আমি ভিতরে ঢুকিষ্যে লেব।
डয়ে डয়ে বলি, কিষ্ট শর্তঢ को?

চЄী লাহিড়ী কিদ্ম ডুল বলেননন : The painter's brush is mightier than either the pen or the poniard!










 সদ্যমুক্ত বাংলা চলচ্চিত্রের সে এক যৃপকষ্ঠ। কামার্রের খাড়াখানা কখন কোন বার্রিলিরেরের शাতে বল্লে উঠ্ত্ত बা টের পাওয়া যেত না।


 जার পিছনে আছে ছেট এবটি ইতিহাস:

 ‘রবীক্দ্রসাহিত্যের সা৷্প্রতিক প্রয়োগ।
 ছিন : "ভাগারদার शুলেছে জননী, অন যেতেছে নুট্য়া" (পশ্চিমবभ থেকে কয়লা একই দামে




ব্যাণে-সাহেব-চাকে যদি ঢেনেন তাহলে আর পরিচয় দিই কেনে ? না তেনেন তেে বলি


जারপর চাকরি-জীবন্নর শেষাশ্শিি একবার আর নিজেকে সামলাতত পার্রিনি। মূক্তিন

 ব্যাণো-সাহেব অবসর নিয়েরেে। তিনদশক পরে একই ক্যাপশান-নির্ভর একটি বাক্ষচিত্র এঁরে ফেनি: ‘রবীৗ্র্রকাবোর সাম্প্রতিক প্রয়োগ’!

 রস: 'Єারতবর্ষ্রে সেই प্বায়িশান সমানে চলেছো’'

তবে লেখয় যখনই হালে পানি পাইনি অসক্ধেচচ হাজির হয়েছি রেখার গারে। নক্ষত্রলোকের দেবতাশ্যা-ম কাহিনীর খাত্রেরে একাঁ ‘ড্ডেকাহেড্রন’-কে আমদানি করতে





 তর<েই। তাই যখনই প্রর্যোজন বোখ করেহে তখনই নেখার সল্গে রেখার আা্রশ্র নিয়েছি।

## রবীন্দ্রক|ব্যের সাম্প্রতিক



## প্রয়োগ

## (0)

‘ব্যাধির চেয়ে অধিই হন বড়!’



ডুুডেকাহেড্রন

চিত্রিকর হিসাবে নিজ্জে সীমিত কমতার জন্য কোনো সক্小েচবোধ কর্রিনি। এদিক থেকে－আমাকে ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছ্নেন বিপ্পবিক্রুত বৈষ্ভনিক－লেখক জগ গ্যাম্মা। তার ＇One，Two，Three．．．Infinity＇

 বইয়ের বিক্রি। প্রকাশক কিষ্ু কোনো পেশাদার শিল্রীকে দিয়ে ছবি আঁাকাননি；

গাগুলিপির সক্ে গামমা মে স্কেচ எরেৰিহেন তা থেকেই ত্রক





 কৃশখিকায় ব্যীথভাবে অभিচে

 হরে তার্র চেট্রে অনেক সহজ্জ বোঝান্না যাবে র্রেখার আথ্রয় নিলেーত সে যতই＊্চাচাহেে आাबा इंक।

আমার অপরাপা－অজষ্জা অc্থে প্রথম সश্ক্বণণ পড়় আচার্य সুনীতিকুমার আমাকে চার বাড়িতে ডেকে পাঠান। পরামশ্শ দেন，ভিতীয় সং্করণণ আমি
 অनবদ্য ध্রাচীর－চিত্রের র্রেথিক अनूলিপি করে দিই। বষ্ঠু সৌইসব দুর্গভ চিত্র সরর木াহ কর্রে


তিনি আমাকে উৎসাহিত করেন। এইসব কারণে আমার ক্মেন শেন একটঁ খারণা হয়েছিল-निজের রচনা সচিত্র করা আমার পক্কে কোনো পাপ কাজ নয়। অন্তত এজন্য आমাকে কেউ শাসাবে না: ‘এর ফল ভাল হবে না কিত্টু’’

সপ্প্রতি তেমনই একটি ঘটনা ঘটেছে।
আমার লেখা একটি শিল্প-সম্বক্ধীয় বইয়্রের সমালোচনা প্রকশিতি হয়োিন আনন্দবাজারে।



 হচ্ছি। সস্দীপবারু সমালোচনার উপসংহারটি টেনেছেন এইভাবে,

নারায়ণ সান্যালের আর একটি দুর্גলত চিত্রিক হিসারে নিজ্েেে জহির করা। সুদ্দর

 नाना সাম্র্থ্রে লেখককে শিক্রকলায় অনুপ্রানিত করেছে; কিষ্ঠ ফল তেমন ভাল হয়নি।
 উর্লেখ করা যেতে পারে যে, সেটি আমি ইরেরেজি ভামায় লিখেছেলাম। ‘নাভানা’, 1984-এ সেটি প্রকাশ করেন। তার জূমিকায় আমি লিঢ্খেছিলাম

I owe an apology to my readers for the pen-and-ink sketches. I am fully conscious of my limitations as an artist; yet I preferred to incorporate my sketches in lieu of photo-blocks, to reduce the cost. My sketches may please be considered indicatory to trace good photographic reproductions in standard works, if not the originals on the temple façades.
নারায়ণ সান্যাল লেখক হিসাবে ব্যু হবার পর এতদিনে চি্রককর হিসাবে নিজেকে জাহির
 পুস্টক-সমালোচনন-বিভাগের সমালোচকের মনে হর্যে থাকে তবে তিনি ত গাজার বার লিখতে












এबবার সার্কিন মুলুকের ख্खীনীতণী পণিতেরো আইনস্টাইনের এবাি সম্ধ্রনার আয়োজন করেন। উদ্বোধনী অর্কেন্দ্রা বাজাত্র এলেন এক বিপ্পবিক্রুত ব্রোলাবাদক। সঋীতজগতের বাইরে তিনি নাকি তিনणि ব্্যুকে সনাত্ত করতে পারত্ন-নিজ্জের গাড়ি, নিজের त्री এবং निজের পুড্।
বক্কিমে-ট্টি্কেম মিটে গেলে
আইনস্টাইন হঠাৎ উদ্দোক্তদদ্র বলে বসলেন, आপনাদের যদি সময় থাকে ঢাহলে আমি সবাইকে একাঁ বেহালা বাজ্যিে শোনাত্রে চা।

সবাই তো উৎসাহে লাखिক্যে ওঠ১। আক-কষার 前কে স্যাকে উनि বে গাঙ্র মাঝে সथ ক<রে





काহिনীর ‘‘্লাইমাশ্স’ তার এबহ পরে।


 মাথায় ডুলে নাচনাচি করছूন। এরকম একটা বেষড়কা সম্ধর্রা আফ্যোজনের আণে বেহালা-বাজানো বাপারটি যায়া বোঝে ঢাদরর মতামত নেও্যা উচিত ছিল আপনাদ্রে। এর
 भार।'


 বশ্শবम অনেক শিষ্ধী আর়ো ভালো ছবি আকততে পারেন-তাহলে অবশ্য আমাদদ কিছু বলার লেই।






 দোয়াত উनটে ?

## ॥उण्णमूত्র ख निर्दেশিকা॥

(د) Naturalis Historia, Vol. XXXV, P.2, 11


(8) 'Guinness Book of Records'

 বर्ष 1976

(b) 'The Last Two Million Years', The Reader's Digest, P 151
(ఎ) 'History of World Art', 'Miniature \& Illustration'
(১0) 'Ibid' Jean Porcher, Vol X, P 124
(১১) 'পালयूপের চ্তিকলা', সরসী কুমার সর্ষতী, আনन्म পাবनिশার্স

(১৩) ঐ. পุะ 91
(28) 'History of World Art', Cartoon


(د9) The Indian Struggle, Subhas Chandra Bose
(১৮) 'বট৩লার ছাপা उ হবি’' শ্রীসুকুমার সেন, आনन्দ পার্বলিশার্স, ১৯৮৪
(১৯) শীীণী লাহিড়ীत ব্যক্তিগত পত্র, লেখককে



## কথাসাহিত্যে ঐতিহাসিক রস

আমাদের অলঙ্কারে নয়টি মুল্নরসের নামোম্লেখ আছে। কিল্তু অনেকগুলি মিশ্ররস আছে অলক্কারশাশ্রে তোহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই। সেই সমস্ত অনিিিষ্ট রসের মধ্যে একটিকে ‘ঐতিহাসিক রস’ নাম দেওয়া যাইতে পারে।’
রবীন্দ্রনারের মতে ঐ ‘ঐতিহাসিক -স’ থেকেই ‘`তিহাসিক উপন্যাস’-এর জন্ম। আমরা বলি, তা তো বটেই; কিষ্ভ ‘ঐতিহাসিক রুস’-এর প্রভাবে সাহিত্যের নানারকম ভাবে বংশবৃদ্ধি ঘটে থাকে, রবীক্দ্রশাশ্রে ‘তাহার নামকরণের চেষ্ঠা হয় নাই।’ স্বাভাবিক হেতুতে। রবীন্দ্রনাথ্থের ঐ প্রবঙ্ধটির নাম ছিল ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’; আলোচ্য বিষয়ের টোহদ্দিতেই তিনি আলোচনা সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন ; ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভাই-ভাতিজা-সষ্তানাদি আছছ কি না, থাকনে তাদের কী নাম, এসব প্রসজ ছিল বাছ্য। আমাদের অবস্থা ঢা নয়। আমরা এখানে সাম্্রিকভাবে সাহিত্যে ইতিহাসের প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করতে বসেছি। তাই সব কিছুই আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে।

এখানে যদি আপনারা প্রতি-প্রপ্ন তোলেন-‘ইতিহাস’ বা ‘সাহিত্যো’’ কোন সংষ্ঞায় আমরা আলোচনা সীমাবদ্ধ করতে চাই, তাহলে আমি নাচার। তুণীজন মাত্রেই জানেন যে, ‘ইতিহ+আস’ এই ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসটির পৃর্বকালে অর্থ ছিল—পার্ব বৃত্তান্ত, লোকপরম্পরাগত কथা। তার ভিতর প্পৗারাণিক উপকথা, লোকগাথা, কাল্পনিক কাহিনী ইত্যাদির অবাধ যাতায়াত। এখন ইতিহাস বनতে আমরা जা বুঝি না। বুঝি—বাত্তবে যা ঘটেছিল বনে অনুমান
 ‘কেমব্রিজ মডার্ন হিষ্ট্রি সম্পাদনা করতে গিয়ে 1896-সালের ‘মডার্ন-সম্পাদক লর্ড অ্যাকটন যা বলেছিনেন তাতে ‘ঘটা’ ক্রিয়াপদের কর্তাটা হয় ‘হাল্লার রাজা, নয় ‘खতীর রাজা’। যাট বছর পরে স্যার জর্জ ক্রার্ক তার প্রতিবাদ করলেন নতুন সম্পাদনাকালে—ত্তার মতে ঐ ‘ঘটা’ ক্রিয়াপদের কর্তা হতে পারে ‘উলুখগডড়া’ও। দৃষ্টিভক্গির এই পার্থক্যটি ঢুলে ধরে ই. এইচ• কার্ বললেন, "The clash between Lord Acton and Sir Clarke is a reflection on a change in our total outlook on society over the interval between these two pronouncements." মোটকথা, ‘ইতিহাস’ শব্দটির বর্তমানে যে প্রচলিত সংख্ঞা তাই আমরা মেনে চলেছি-পুরাণ, লোকগাথা, মহাকাব্য ইত্যাদিকে বাদ मিয়ে।

সাহিত্য সম্বস্ধেও সেই একই কথা। তবে এই মওকায় বনে রাথি, আলোচনা সংাক্ষপ করতে সাহিত্যের কয়েকটি স্বীকৃত শাখা : কাব্য, গীতিকবিতা, নাটক, গীতিনাট্য, যাত্রার পালাগান, গান ইত্যাদিকে আমরা আলোচনার বাইরে রেখেছি।

সকলেই জানেন ‘ইতিহাস’-এর এক ‘ফার্স্ট-কাজিন’ আছে : ‘ভূগোল’। সেও সাহিত্যের এক 'সৃট্যার'। মাঝে মাঝে ফষ্টিনষ্টি করতে আসে। তার ফলে যে মিশ্র-নস পয়দা হয় অলক্কারশাশ্শে তারও নামকরণের চেষ্টা হয়নি। মহাজনগতস্য পন্থায় আমরা তাকে ‘ভৌগোলিক রস’ নাম দিতে भারি। স্বীকার্য, এটিও আমদের আলোচ্য বিষয়সীমার বাহিরে। কিষ্ু দুটি কারণে ভৃগোলের পাওনা-গণ মিটিয়ে দিয়ে কাজে হাত দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রথম হেতু : মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় ভুল বোবাবুঝির আশঙ্কা আছে; ব্বিতীয় হেতু: ‘‘হৃগোল’কে বাদ দিয়ে ‘ইতিহাস’কে চিষ্তা করা যায় না। প্রতিটি ইতিহাস ভূগোল-নির্ভর। এমনকি ‘বিশ্ব-ইতিহাস’ সূর্শের এই তৃতীয় গ্রহের চোহদ্দিতে সীমিত।

তাহলে মোদ্দা कী দাঁড়াল্লে ?
আমাদের ত্রৈরাশিকের অক্কে তিন-তিনটি ‘ভেরিয়েব্ল্’ বা পরিবর্তনশীল উপাদান। তন্মধ্যে দুটির ‘মান’ নির্ণেয়: ‘ইতিহাস’ ও ‘সাহিত্য’। একটট আছে ভূষিমাল-ভেজাল: ভূগোল। ইতিহাসের সঙ্भে মিশে যৌগিক পদার্থ হিসাবে বেটুকু ভৃগোল আছে তাকে তাড়ান্নো যাবে না। বাকিটাকে তাড়াত হবে। বীজগণিত বলে, এক্ষেত্রে বজ্রণণণন পদ্ধতিই হচ্ছে ‘হবির্বিনা হরির্যাতি...’ শ্লোককর আথ্থরি প্রর়োগ: ‘ধনঞ্জয়’- ব্যবস্থা। তাই করব আমরা।অর্থাৎ ভূগোল কীভাবে ইতিহাস ও সাহিতকে প্রভারাম্বিত করে সে-কথা সংক্কেপে আলোচনা করে ভূগোলকে আমরা প্রবন্ধের বাইরে রাখব।

প্রথমেই আমাদের সমস্যাটার একটা ‘চিত্রকল্প’ পেশ করা গেল।
অর্থাৎ মিশ্রণের কায়দায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের তিনটি উম্লেখযোগ্য গ্গাখা কী-ভাবে পরস্পরকে প্রডাবাম্বিত করর। তাতে কী-জাতের মিশ্ররস পয়দা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে নমুনা হিসাবে দু-একটি নামের ইঙ্গিত রাখা গেছে। সুধীজন ঐ ইঙ্গিত দেথেই সমঝে নেবেন। নামগ্গলি কখনো খাড়া হরফে-কর্তার পরিচয়ে; কখনো বা বাঁকা হরফে-ইংরেজি অলক্কারশার্তের যাকে বলে metonymy - 'The Maker for his Works' অर्थाৎ すাঁর কर्মের।

## বজ্রণ্ৰণন পদ্ধতিতে সর্বপ্রথমে ভৃগোলকে উচ্ছেদ করা যাক:

## (1) ভ্রমণেতিহাস [ইতিহাস + ভূগোল] :

সাহিত্য উপ্পেক্ষিত। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এ জাতীয় গ্রন্থেন মূল্য অপরিসীম। পরিব্রাজকের দিনপঞ্জিকা সমকাनীন ইতিহাস সম্বক্ধে ভবিষ্যৎকালকে অবহিত করে। সাহিত্যুপ আবশ্যিক নয়, হয়তো আস্ৗে অনুপস্থিত। তবু এ জাতীয় রচনা কালজয়ী। ভ্রমণকারী স্থান থেকে স্থানান্তরে গমনকালে যা প্রত্যক্ষ করেছেন তাই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ভ্রমণকারীর দৃষ্টিতপ্সি নৈর্বক্তিক না হনে বা ঐতিছসিকের প্রত্যাশিত অনুসন্ধিৎসা না থাকলে ক্ষেত্রবিশেষে ইতিহাস হয়তো উপেক্ষিত হয়। উদাহরপপ্বর্রপ বলা চলে, खা-হিয়েন যখন ভারতে আসেন তখন গুপ্তযুগের সূর্য মধ্যগগনে। মগধ-রাজধানী পাটলীপুত্রে ত়িনি রাত্রিবাস করের্ছেন। রাজা বা রাজবাড়ির উল্লেখ নেই। హুপ্তসম্রাট বা গুপ্তসংক্কৃতি তাঁর রচনায় উপেক্ষিত। সমকাनীন अभীম প্রতিভাধর যাঁদের কেউ কেউ তথন ঐ শহরে উপস্থিত হিলেে বলে অনুমান করা চলে-অমরসিংহ, ক্পণক, বরাহ-মিহির, কালিদাস, আর্যভট্ট, শৃদ্রক-তাঁরা কেউ নেই ঐ ভ্রমণকাহিনীতে। অথচ সমকালীন ভারতবাসীর জীবনयাত্রার নানান চিত্র নিপুণ তুলিতে আাক। রাজগৃহের চিত্রকৃট পর্বতচূড়ায় এক বিনিদ্র রাত্রির আশ্র্য বর্ণনাও!


## 5. ुद्ध भाशिक्र


6. नোকরঞ্জক ইতিহাস
 জ্রুপদী ইరিহাস

 রাজকাহ্নী
7. ঐতিহাসিক-কালের কথাসাহিত্য
8. ঐতিহিসিক কथाসাহिত্য

8A 〒তিহাসিক উপन্যাস
রাজमिংহ
রাজর্ষি
বেনের নেয়ে
পদসষ্ণার
কালের মন্দিরা

8B ঐঢিহাসিক ছোটগ井 দাनिয়া রক্তসস্কা ত্বষবাসুদেব

7A ஊতিহাসিক-কালের উপন্যাস
¡ছামতী, সাহেব বিবি গোলাম जाषा, অष्ठर्জनीयाजा

7B ঐতিহাসিক-কালের ছোটগল্প
ক্ষিষিত পাষাণ , সেতু , র্রু্মাইরণ

## (2) রম্য ভ্রমণ সাহিত্য [ভূগোল+সাহিত্য]:

এবারে ইতিহাস উপেক্ষিত। জ্রমণকারী प্ছান থেকে স্থানান্তরে যাওয়ার পথে পথচল্তি যে


 সাধারণ মানুভের সুখদুঃৃ้র বিবরণ বে থাকতেই হবে এমন কোন বাধাবাধকতা নেই। এক্কেণ্রেও লেখকের দৃষ্টিতপি বা মানসিকত রচনাকে প্রভাবান্থিত করত্ পারে। দেশে-বিদেলে


 দুচোখ ভরে যা দেখেছেন তা ছাপির্যে উ১্ছে বারে বারে যা তিনি দেখছেন দুচ্েেখ ব্ধ করে। ছৃষ্টিাত-এ ভৃগোল কোথায় ? ‘বিষ্sান আমাদদর দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ" বলে

 উপেপ্ষিতা প্রসন্সেও ঐ এককথা। এ-জাতীয় ‘রম্য--্রমণ-সাহিত্তের’ মৃল্য যাচাই করতে হলে ম্মান করতত হাে শর্বাক্য:

> "পাথি যেমন প্রতিদিন
> খড়কুটো কুড়িয়ে এনে বাসা বাঁধে, তে়েমনি সেই জগতের উপকরণ সামান্য,
> চলতি-মুহুর্তের খসে-পড়া
> উড়ে-আসা সঞ্চয় দিয়ে গাথা, তার মুল্য जার রচনায়, নয় তার বস্তুতে""

এই ধারার আর একটি উপধারা সাহিত্যে বর্তমান, যাকে ‘ভ্রমণসহায়ক সাহিত্য’ বলা যেতে পারে। মূল উদ্দেশ্য ভ্রমণকারীকে সাহায্য করা। এগুলি নানান জাতের। উনবিং্শ শতকের শেষ দিকে কোন কোন জমিদার এ-জাতীয় গ্রষ্থ রচচনা করেছিলেন, ভবিষ্যৎ যাত্রীদের সুবিধার্থে। इয়তো মুদ্রিত আকরে অভিজ্ঞতার্টা স্ছায়ী করার বাসনাও ছিল। সাহিত্য-গুণ তাতে থাক না থাক পরবর্তী ভ্রমণকারীদের তা প্রভূত সাহায্য করেছে। 1940 সানে পূর্ব রেল অল্প দামে দুই খজে বাঙলায় ভ্রমণ প্রকাশ করেন। তা অনবদ্য প্রকাশনা। এই ধারার অসংখ্য গ্রচ্থ রচিত হচ্ছে ও হয়েছে। ভ্রমণসক্পী বর্তমানে একটি অত্যম্ত জনপ্রিয় গাইড বুক।

কোন কোন সাহিত্যিক এর সঙ্গে ইতিহাস এবং কক্পিত নায়ক-নায়িকার প্রেমকাহিনী যুক্ত করে গাইড-বইয়ের মূল উদ্দেশ্যটা গোপন করেছেন। এই শাখায় সবচেয়ে জনপ্রিয় সুরোধ চক্রবর্তীর রমানণী বীষ্ষ সিরিজ।

কল্পিত নায়ক-নায়িকা আমদানী না করে, ভ্রমণ সাহিত্য ক্রমাগত রচনা করে চলেছেন শস্কু মহারাজ।

আর একজন আশর্য সাহিত্যিক আছেন এ-পাড়ায়, যার ভ্রমণ-সাহিত্য একাই একটি ধারা। তিনি কল্পিত নায়ক-নায়িকা আমদানী করেন না। গেজেটিয়ার ঘেঁটে প্রাচীন ইত্হিহস

পরিবেশনের বাসনা খার আদ্গে নেই। ঢোখ ধুঁজে তিনি কিদ্র দেরেন বলে তো টের পাইনি।
 পরিরেশন করেন। সজ্ঞান ভাষার মার্ণাঁাচ তুার রচননায় নজরে পড়ে না। তনু পাঠক-পাঠিকা
 মুখোপাধ্যায়।

## (3) ধ্রুপদী ब্রমণ-সাহিত্য [ইতিহাস+ভূগোল+সাহিত্য+সश্স্কৃতি]:

খেয়া নৌকর মাঝি যখন ভাটিয়ালী গান ধরে তখন পারানির যাত্রী আপত্তি করে না, যত্ৰণ

 যাকে বলে ‘আনমোল खাট’। কারণ পারানি যাত্রীদের মূল লক্ষ্য নদীর ঐ অচেনা ওপারঢা।



 স্বামীজী ভারতআ্যার মুক্তিশথথর দিশারী হিসাবে कী বলছ్নন তাই জননবার কোহুহনইই প্রবল,


দूজন বিদেশীকে নমুনা হিসাবে দাখিল করেরি বিষসাহিত্য থেকে। ন্যানসেন



 মারী জুলিয়েন ভীয়ো, 1850-1923) কলনমের মাধ্যমে তাহিতি দ্মীপের যে ঘবি ঐকেছেন তার

 শ<্দের জোরে গড়ে তোলার মত অসাধারণ কমশ় অন্ঠ কেনো লেখকের রচনায় ঢোে পড়ে ना।"



 মিশেছে 'ইতি + হতে পারে + आশ!

## (4) ॠ্দ্ধ ইতিহাস:


 প্ৃতির বিত্ধা ইতিহলের কথা বনতে চাইছি। এখাে সাহিতগুণ আবশিাক নয়। তবে কারও কারও রচনা নিজণণেই সর্রস।

## (5) शुদ्ध সাशिण



 'তালগোল' পাক্কিয়েছ।

## (6) লোকরঞ্জন ইতিহাস [ইতিহাস+সাহিত্য]

 করতু না পারলে ঐতিহসিক গবেষণা সষ্ভব না। শুরাতা্্রিক নির্শন, ঐতিशসিক স্মৃতিচিছ ও
 पৃতীয়ত ইতিহাসের শিক্ষায় বর্ত্যান সমাজকে यদি নতুন করে গড়তে হয়, ইতিহাস র্চার যা মুখ্র উদ্দেশ্য, তাহলেও ইতিহাসকে লোকরশ্রন করে তুনতে হবে। এই মানসিকতা থেকেই এই খারাটির উеপত্ি।

আমরা একে দ্বিধারাম় বিভক্ত করোছি: প্রুপদী ও র্মম।

 ‘ইতিহাস’ রচনার মাষ্যমে সমাজসেবার স্বপ্ন দেখেছিলেন গিলগামেশ, বাল্ীীকি, বেদব্যাস বা




 এমন কি পারসস্য, টায়ার, মিশর প্রভুতি দেশ ম্রমণ করেন। চলার পৰথ ক্রমাগত মাল-মশলা সং্রহ করে যান। ঐতিशসসিক, ভৌগোলিক, পৌরাণিক, পুরাতাভ্ভিক, লোকায়ত গাথা থেকে

 থেকে। কচ্মে উপনীত হন পারসা, ব্যাবিলোন এবং মিশরীী় রাজন্যবর্গে প্রসক্গ। খौ|ি ইতিহাস, কিষ্ট ওনেছি তা নাকি সুগপাঠ। মেজাজেই পার্থক্য হিউয়েন ৎসাঙ বা আলবেরেনীর সर्भ 1
 প্.)। মাট বছর बেরেছেছেন। কিষ্ঘ এই এ্রীক ঐতিशসিকের কন্যানণই আমরা জেনেছি

 বিশ্যাসঘাতকরাপ্প চিহ্তিত হয়ে মৃত্যুদ্ দত্তিত হন। কারাগার থেবে পলায়ন করেন। পরর্ত্তী



 ।ন্ভুলভাবে চিহিত করেছিলেন। কিষ্ঠু সে-সব তে বহ-বহযুগ আগেকার কথা। চন্দ্রেণ্ত बৌ্র্যে রাজস উभाদান বটে, ‘ইতিহাস’ নয়। অম্তত ব্যোুু আমরা হাতে পেফ্যেছি। ভারতে প্রকৃত ‘ইতিহস’
 বढে-यেমন কান্মীররাজের নির্দলে কল্হন, বিল্হন-जাকে "ইতিহাস" বলা চলে না। ইদানীং

 রোমান এম্পায়ার (1722-88)-এ কোন কল্পিত চর্রির্র নেই, উপন্যাসের বাপ্পমাত্র নেই; কিষ্তু ज শে-কোন শ্রথ্র শ্রেণীর নভেলের মতো রাত জেগে পড়া যায়। পরীীক্কা পাশ করার জন্য নয়। গफ্লের টাन। গল্প यদिচ খাটি ইতিহাস।







 শীরার-এর অত্্দ্রসাধন্নার সুপার-রিপৌাটাজ-এ।

 ঢাউস-णউস গ্থ লেখা B नেখানো হচ্ছে। সেকালে লেমন রাজাদ্দো রাজতরশিণী লেখা





 কিছू কিছ্ রচিত হয়েছে। আমরা নমুনা হিসাবে চারাতির নামোল্লেখ করেছি। সেখলি ইতিহস-বিষয়ক নয়। ইতিহাস-সম্পৃক্ত। রাখালদালের বাभালার ইতিহাস বা রমাপ্রসাদের গ্ৗীড়রাজমালা-木 পাত ওল্টালেই বোঝা যায় বে, লেখকের মানসচক্ষ বে-পাঠক সে


 কৃষ্চরির্র। মহাতারত বা জগবতের্র একটি বিলেষ চরিঅকে নিয়ে আলোচনা; কিক্তু এমন

বিষ্ঞনসম্মত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভক্পিতে তা রচিত বে, আমরা ঐতিহসিক রস তির্যকতাবে পাই।

 ইতিহসরেত্তার নিষ্ঠায় নারীর মূল্য তিনি নির্বার্রণ করেছেন। এ厅লিও ইতিহস-নসসিক্ট। বাপক जर्थ।

গিবন-এর অনুকরণণ বাঙলা ভাষায় একটি যুগের, একটি কাললু বারাবাবাহিক রচনার পপিকৃৎ কোন ঐতিহাসিক-সাহিত্তিক এ নিয়ে মতপার্থ্য দেখ দিতে পারে। বারু নিখিলনাথ রায়ের
 তার পৃর্রে বাৎনা ভাষায় বিও্দ ইতিহাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, বিఆদ্ধ উপনাস তিনই লেখা হয়েছে। কিম্ধ ‘গিবনচcঙ্র ঊপন্যাসপ্রতিম লোক্রর্জ্রক ইতিহাস’ লেখা হয়নি। নিযিলনাথ এবং
 একই বহরে প্রকাশিত হলেও মুর্শিাবাদ কাহিনী বয়োজ্যো্ঠ। কারণ তার ভূমিকায় নিথিলনাথ্র স্বাক্ষরের তারিখ ১২ই শ্রাবণ এবং অক্ষয়কুমারের সিরাজChৗলার জৃমিকায় লেখকের ম্বাক্ষর



এখানে আরও একটি কথা বলা দরকার। ब দুই ঐতিशসিকেকের অপেশ্রে প্রায় দুই দশকের




 जূমিকায় (পাণুলিপি: 1875) नেখক জनाচ্মেন,
"বড় দूঃঠvের বিষয় বে, আমাদের দেশের সুলিকিকিত লোকেরা দেশের ইতিহাস
 কেস্পানির কর্মার্রিগণ ঢচ্টবায়, সুবর্ণবণিক এবং বক্গের কৃষকদিগের উপর ব্রেপ
 করিত্ত জনসাখারণের রুচি হয় না, এই নিমিতই উপনাসের আকারে এই পুম্তক লিথিত शेन ${ }^{\text {"० }}$

ডঃ বিজ্রিতকুমার দক্ত চিকই বিল্লেষণ করেছেনে:
মহারাজ নদকুমার প্রৃৃতিতে ঐতিহসিক উপন্যাস নয়। অc্থের নাম মহারাজ





आมাদের ধারণা লোय নেখকের নয়। পাঠকের। পাঠকমানস ইতিহাসবিমুধ। তাছাড়া
‘উপন্যাস’-এর পরিবর্তে ‘ইতিহাস’ লিখলে সাবজজ-সাহেবের অদৃষ্টে হয়রো লঙ-সাহেবের লাঞ্ৰনা জুটত। কারণ

নন্দকুমারাদি লিথিয়া তিনি (চণ্ডীচরণ) অচিরাৎ গভর্ণমেন্ট কর্ত্থক দগ্তিত ইইয়াছিলেন। এজনjই यमिচ লেখক ভূমিকায় বলেছেন যে, তিনি ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ লিথেছেন, আমরা গ্রন্থট্টিকে ‘লোকরঞ্জন ধ্রুপদী ইতিহাসের’ जালিকাভুক্ত করতে বাধ্য হলাম।

ধ্রুপদী ধারায় লোকরঞ্জন ইতিহাসের গ্রন্থ-তালিকা এখানে পেশ করা সম্তবপর নয়। নমুনা হিসাবে বিশ্বসাহিত্যের কয়েকজনের নাম উল্লেথ করা গেন: ফরাসী বিপ্ষবের উপর কাজ (1837) করে বিষ্ধবিখ্যাত হয়েছিলেন কার্লাইল (1795-1881); ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে রোমে পোপদের ধর্মীয় শাসনের ইতিহাস (1834-37) রচনা করেছিলেন র্যাক্কে (1795-1886)। কার্ল মার্ক্স-এর (1818-83) মহাগ্রস্থ Das Kapital (1867) यদিচ বিশুদ্ধ ইতিহাসকে সম্পূর্ণ ভিম্ন দৃষ্টিডঙ্গিতে দেখা, কিষ্তু আর-এইচ টনি (Towney, 1886-1962)র Religion \& the Rise of Capitalism (1926)কে লোকরส্জক জ্রুপদী ইতিহাস বলা যায়। টনি অবশ্য মার্কসীয় দৃষ্টিতে সমস্যাটা দেখেননি। চার্চিলের (1874-1965) ছয় খতের দা সেকেত ওয়ার্ল্ড ওয়ার। টয়েনবীর (1889- ) অতি বিশাল বিশ্ব ইতিহাস একাধারে বিণুদ্ধ ইতিহাস এবং লোকরশ্রক।

অনুরূপভাবে বাঙলা ভাষাতেও সমাষ্তরালে একটি খারা প্রবাহিত। এবারেও আমরা পৃর্ণ जালিকা দাথিলের প্রয়াস না করে নমুনাশ্বরাপ কয়েকটি দিকচিহ্েের উল্লেখ করছি: ডঃ ভৃপেক্দ্রনাথ দন্জের (1880-1961) অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস অথবা বাংলার ইতিহাস; ঈশান স্কলার বিনয়কুমার সরকারের (1887-1949) তেরটি খতে প্রকাশিত বিশালায়তন বর্তমান জগৎ; সুরেন্দ্রনাথ সেনের (1890-1962) অশোক; ব্রজ্জেন্দ্রনাথবন্দ্যোপাধ্যায়ের (1891-1952) সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, সংবাদপত্রে সেকালের কथা কিংবা বগ্গীয় নাট্যালার ইতিহাস; যোগেশচন্দ্র বাগলের (1903-1972) মুজ্জিম্র সক্কানে ভারত বা ঙ্তীশিক্ষার কथা; নীशাররজ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস, বিনয় ঘোষের একাধিক গ্্, প্রমোদরঞ্জন সেনখপ্তের (1907-1947) ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ ও তৎকালীন বাঙালী সমাজ; বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বিশ্ৰযুক্ধের ইতিহাস।
 মৌল পার্থক্য রম্যতা গুণ। এ জাতীয় রচনাতেও কাল্পনিক চরিত্র আমদানী করার রীতি নেই, তবে ঐতিহাসিক চরিত্র প্রায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঢঙে আলাপচারীতে রত হনে আপত্তি করার রেওয়াজও নেই, Өধুমাত্র যদি দেখা যায় লেখক সেই কথোপকথনের মাধ্যমে ইতিহাসকেই পরিবেশন করছেন। কল্পিত কাহিনী নয়। সাল তারিথ সচরাচর বর্জিত, ফুট্নোট বরদাস্ত করা হয় না। তবে গ্র্্হশেবে একটি গ্রন্থপপ্রি দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়-সহায়ক গ্রম্থের একটি সর্ণস্পিপ্ত তালিকা। এই ধারার প্রথম যুগের প্রচেচ্টো অক্ষয়কুমারের সিরাজস্দৌলা (তিনি অবশ্য সাহিত্যের ‘রম্যতা’ তেের চেয়ে ঐতিহাসিক ‘তথ্য’কে সর্বত্র প্রাধন্য দিয়েছিলেন) এবং নিখিলনাণ্থ রায়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনী। ইদানীং শোনা যাচ্ছে এই ধারাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এবারেও নযুনা হিসাবে অসংথ্য সাম্প্রতিক প্রকাশনার ভিতর দু-একটি বইয়ের নাম

করি, যथা সুকন্নার নৃরজাহন, শ্রীপাাাবতের বাহাদুর শাহ, জাহানারা।
উপন্যালের অথ্বা কথাসাছিত্যের ঢঙে রচিত, সাহিত্য রসসিক্ত এই অ্থন্থলিতে কब্পনার
 यথেষ্ট आকৃষ্ট করছে। রু রচনার जुণে নয়, আরও একটি হেহু আছছ। সাধারণ পাঠক ইতিহসকে আজকাল বেশি করে জনতে চায়, কিন্তু ঐতিহাসিকদদর ধ্বুপদী রচনায় তারা


স্বীকর্य, লেখকের একদেশদর্শিত লোবে, 'লৌখিন মজদুরী'র প্রবণতায় এতে কখনও
 বিস্তারিত आলোচনার অবকাশ এখানে নেই। নমুনা হিসাবে একটি মাত্র জনপ্রিয ‘লোকরঙ্প্রক

 निখছেন:
 যেন আরও বেড়ে যেতে লাগল। বুন্নো স্বভাব য্েন আরও বনা হতু চলল। না হন
 কাব্যকাহিনী ছাড়া আর কিদ্রুত তো সিরাজস্দোলাকে কোনক্তমে শহীদ বানাতে পারা


এরপরে সেই পরিচিত দীর্ঘ ফির্রিশ্তি-গষ্পার ঘাটে কোন সুদ্দরী পুরুলননা স্নান করতে এলে
 नাকি সিরাজ্জে এক বিলাস ; গর্ভিনী নারীীর উদর বিদীর্ণ করে জূণ দেখত্ত নাকি ভার্রী আহোদ
 এসব রট্না করেছিল তাও লিপিব্দ করেছেন। ইংরেজ ম্যাজিশিয়ানি কায়দায় বণিকের

 निজ निজ স্যার্থ গদীর হকদারকে হট্ট্যে বিশ্যাসষাতক মীরজাষ্রকে কেন মদৎ দিলেন তার
 বनছেন:

সিরাজস্দ্রালার সমসাময়িক ইংরেজ এবং মুসলমান ইতিহাস-লেখকগণ তাঁহার জীবনকালে বে-সকল ইতিহস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা মধ্যে ত́হার অনেক কুকীর্চিন উল্লেথ आহ్; কিষ্ট গর্ভিনীর গর্ভবিদারণ, ন্ৰেকাসহিত ভাগীরথী-গর্ভে


যুব木াজ সিরাজ মদ্প, ইন্দ্রিয়াসক্ত-Gকশবার। কিষ্ু নবাব সিরাজ ? उনুন নিখিলনাথথর जবানীঢঢ:

একটা কथা বলিয়া রাখি, সিংহসনে अরোহণের পরেও বাঙ্গলার ইতিহাসে


ভ্যেবনার্ভে সিরাজ মদ্যপান করিতেন রটে কিষ্ব आািির্দী মৃত্যুশ্যায় সিরাজাজে কোরাণ স্পর্শ করাইয়া ভবিষ্যতে ম্যপান না করিতে প্রতিঞ্ঞ কাাইয়া লন এবং সিরাজ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মাতামহের সেই হিতকর অনুরোখ র়ষ্巾 করিতে ত্রুটি কর্রেন নাই।



ইহ একজন ইঞ্রজজের কथा, দেশীৗ়़র ন নহে।

 यूँজে পানनি সে হহৃুটি তো তপনমোহনের প্রতি প্রযোজ্য নয়! বিশ শতাদ্দীর লেখকের এ মানসিক্রা কেন ? নবীন সেন থেকে শচীন সেনখপ্ত কেউই বলেননি লে, সিরাজ ছিল ধোেয়া





## (7) ঐতিহাসিক কানের কथाসাহিত্য:

 ‘‘্রিহসিিক-কালের উপন্যাস’ তহলে কাকে বলছি ?
 দুরকালের একটি ইতিকথা ‘‘তিशসিক উপন্যাস’ বলে ম্বীকৃত হবে।
 य্যাপারের সহিচ ব্দ। রাজ্যের উখানপতন, মহাকালের সুদूর কার্যপর্প্পরা बে
 य্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে थাকে। তাহাদ্র কাহ্নী যখন গীত হইতে







ধর্ন বিমল মিত্রের সাহেব-বিবি-লোনাম/ দুরকলেের কাহিনী। উপনাস। ঢাহলে কি এটি ‘‘তিহাসিক উপন্যাস’? आমাদhর বিচারে जা নয়। কেন নয়?

দেখছি কতকণুো কब্পিত চরিত্রকে দূরকালের একটি তালের ‘চিপেন্ডেল’ টেবিলে হাত



কब্পিত নায়ক-নায়িকার দুঃখে আমরা কাদছি, সুখে হাসছ্, কিফ, ইতিহাস কোথায়? বাঈজী, বুলবুল, পায়রা-ওড়ানো, বাবু-কালচার মায় মহাকালের কর্ণধার ‘ঘড়িবাবু’ সব আছে-কিন্ন তবু তা ঊনবিংশ শতকের এক খত্তিত চিত্র। जা একদেশদর্শী। তা ইতিহাস নয়। তার হেতু—যে দুরবীনে আমরা সেই দূর কালটাকে দেখবার চেষ্ঠা করাছি তার ‘আইপীস’টা ঘষাকাচের ! শিবের দোর ধরে যার জন্ম সেই ভূতনাথের চোখ দিয়ে বাংলার নবজাগরণের কালটাকে দেখা যায় না। তাই অগণিত কাল্পনিক চরিত্রের ভিড়ে ঠাই হয়নি কিছ্ পরিচিত মানুশের: বিদ্যাসাগর, বক্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ। বিমল মিত্র বলেছেন, It was the worst of times.....it was the season of darkness, বলতে ভুলেছেন, It was also the best of times, it was, nevertheless, the season of Light !

কিম্বা ধরুন কমল মজুমদারের: অস্তর্জলী যাত্রা। সমকালীন নিখুঁত চিত্র। ‘সতীদাহ’-নামক ঐতিহাসিক প্রথার প্রভাব কতকগুলি কক্পিত নরনারীর উপর। তবু তাকে ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ বলতে বাধে : সেটি সার্থক ‘ঐতিহাসিক কালের উপন্যাস’। হেতু ঐ— রুদ্রবীণার ঐ একটটা তারের মূলরাগিণী তুনতে পাইনি।

আরও একটি অনবদ্য উদাহরণ—তারাশক্করের: রাধা।
আমাদের আপত্তি আছে তাকে ‘‘তিহাসিক উপন্যাস’ বলতে! তা অসাধারণ, তা কালজয়ী, जা সাহিত্য জগতের দিকচিছ্। কিত্ত ‘ঐতিহাসিক কালের উপন্যাস’ মাত্র। কেন?

লেখক সমকাनীন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রকে কিছুমাত্র তুরুত্ব দিতে চাননি। মহারাষ্ট্রীয় সন্যাসীদলের অকস্মাৎ আবির্ভাবে ঐতিহাসিক রসের ক্ষীণ সুচনা হতেই লেখক নৌকার দিক পরিবর্তন করে দিলেন। মনে হচ্ছে, লেখক কয়েকটি কল্পিত চরিত্রকে পাল্কিতে চাপিয়ে দু-আড়াই শ" বছর দূরের দেশে নির্বাসন দিয়েছেন। বাদশাহ বা নবাবের নাম মাঝ্েে মাঝে কর্ণগোচর হচ্ছে বটে, কিস্ুু তারা লেখকের কাছে কোন পাত্তা পাচ্ছে না। ‘ঐতিহাসিক রস’ দানা বেঁধে উঠ্ছে না। তার হেতু : তারাশক্কর সেই অতীতকালের সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার চে়েয়ে বড় করে দেখেছেন একটি তত্ট্বকে: ‘রাখাতত্ব্র’। উপন্যাস-অংশে নেখক সমকালীন ধর্ম, শিক্ষা, সমাজের চিত্র আঁকতে অবহেলা করেননি, মায় বাজারে চাউলের দর পর্যন্ত। কিত্তু রুদ্রবীণার তারে বিগতযুগের ঝংকারকে ছাপিয়ে উঠছে একটা বাঁশীর তান। চরম দুঃটের আগুনে পুড়েই যে পরমপ্রেম নিখাদ হয়ে ওঠে, 'দ্বন্দ্ শব্সের যে দুটি অর্থ-এটাই লেখকের মূল বক্ত্যা। পাত্রপাত্রীদের দুর কালে যেতে বাধ্য করেছেন এই কারণে যে, ‘রাধাতব্ব’ তখনো প্রতিষ্ঠা পায়নি।

প্রায় একই কথা বিভূতিভূষণের ইছামতী প্রসঙ্গে।
‘প্রায় একই কথা" বলছি এ জন্য মে, বিভূতিভূষণ তদানীষ্তন সমাজব্যবস্থায় সাধারণ নরনারীর—যারা উপন্যাস অংশের মূনচরিত্র নয়-কী অবস্থ, তা দেখতে ও দেখাতে চান। ইংরেজ কুঠিয়াল আর তাদের বশংবদ দেশীয় অনুচরদের অত্যাচারের চিত্র বিযূত্তিষূণ এঁকেছেন।

মূল বিচারটা বস্তুত ‘রস’-এর। উপন্যাস-অংশের সঙ্গে ঐতিহাসিক রস কতটা মিশেছে, कী ভাবে মিশেছে এটাই বিচার্य। রাজা-রাজড়া অথবা সমকালীন ইতিহাসবিথ্যাত ব্যক্তিদের যে মষ্ণ উপস্থাপিত করতেই হবে এমন কোন মাথার দিব্য দেতয়া নেই। ধরুন বৈকুণ্ঠের খাতা। স্ত্রীভূমিকা বর্জিত নাটিকা, ঠিক মুকুট-এর মতো। ঠিক? মোটেই নয়। রসের বিচারে দুটি
 চরিত্র নাটিকার đঁকেছেন নিপুণ पুলিরে। স্বীকার্य, ততারা মষ্চে আসেননি। আছেন উইংস্-এর
 ‘निক্রু-य"। ঠিক তেমনি ঐতিহাসিক উপন্যাসে নেপথ্যে থেকে মহাকালের নেষড্থক্রে একটি বিচিত্র গভ্টীর তুরু ুকু আওয়াজ কানে আসা চই। সে শ্দ নানান ঢঙের হতে পারে। তবে সে भ্বনি মহাকালের। ঐতিशাসিক র্রস-এর মূল निয়ামक-নায়ক: TIME!
 कि না এটা বিচার্य নয়, সিডনে কাঁ্নও তো ছিল ঁাড় মাতাল। তার বাধা লব্জ্: "আই কেয়ার
 বিষ্বসাহিত্যের এক অনবদ্য সার্থক ঐতিহাসিক উপনাস। কারণ সেখানে ঐতিহাসিক উপনাাসের মৃল নায়ক ‘অতী’ একেবারে প্রথম পংক্তি থেকে ‘বর্তমান’:

It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us,we had nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were going direct the other way - in short, the period was so far like the present period, that some of its noisiestauthorities insisted on its being received for good or for evil, in the superlative degree of comparison only." ${ }^{1}$
দুই নগরীর কাহিনীতে ফরাসী বিপ্নবের কোন বিখ্যাত/কুথ্যাত নায়ক অনুপ্পস্থিত; কিন্তু বিপ্পবোত্তর পৈশাচিক র্ক্ত্তৃষ্ণার যে অমনুষিক বীভৎস-রস করুণ-রসে আষ্ধুত হতে চাইছে সেই ঐতিহাসিক উপাদানটি লেখকের রুদ্রবীণায় সক্দ্রিত। আর সেই মৃলতানের মূল তানে ঐ মमাপ নায়কের মাৎলামি-মাখা অগীত-গান "আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান, তুমি জান নাই, पूমি জান নাই" একট্ট বেদনবিষুর ঐকতান তুলেছে।
(8) ঐতিহাসিক কथাসাহিত্যের বির্বতন :

ঐতিহাসিক কথাসাহিত্যকে আমরা এখানে দ্বিধারায় বিভক্ত করে আলোচনা করতে চাই। প্রথমত ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ দ্বিতীয়ত ‘ঐতিহাসিক ছোটগল্প’। আকারে এবং চরিত্রগত পার্থক্যে দু-জাতির হন্েে উভয়স্থলেই ঐতিহাসিক রস অনিবার্যভাবে উপস্থিত। একে একে आলनাচনা করা যাক।
(8A) ঐতিহ্হাসিক উপন্যাস:

## আচার্य সুকুমার সেন বলেছেন:

ইতিহাসের কাহিনী নিয়েই আমাদের দেশে গদ্যগল্পের সূত্রপাত। বিগত শতাব্দীর ঠিক মাঋখানে শশিচন্দ্র দত্ত ইংরেজ্রিতে কিছু গল্প নিখেছিনেন ইতিহাস অবলষনে। শশিচন্দ্রের পথ অবলদ্বন করে ভূদেব মুরোপাধ্যায় বাংলায় দুটি গল্প লিরেছিলেন।


 ইতিशস-অनুগত উপনাস লিথলেন। ‘‘তিशসিক উপনাস’ বাল্ায় প্রতিষ্ঠিত इल।>>

 বাবুদ্দর সরকারী চাকুরীলাতের লোলুপতার বিরুদ্ধে ল্লেষ। Sankar-a Tale of the Indian Mutiny আজককে দিনে নিশচয়ই ইতিशস, কিষ্টু শশিচ্দ্র ज সিপাইীयুদ্ধের সমকালে


ভবিষ্যত্ একদিন ভারত্বাসীর সম্মিনীত প্রয়াসে ইর্রাজ বাধ্য হরে এ-দেশ ঢেড়ে যেতে ...

ভৃদ্বেচন্দ্রের দ্রারা প্রভাবিত হেেন বা ना হোন বক্कিমচন্দ্র (1838-94) বাংলা সাহিতো প্রথম




 ‘বক্কিম-শण্বার্ষিক-সংক্করণে" আচার্य यদুনাথ সরকার অবশ্য বক্কিমচc্দ্রের সc্গে একমত হতে

 উপन্যাস। পরবর্তীকলেে এক-এক গরেयক এক-এক কথা বলেছেন। যেমন ডঃ শ্র্রুমার
 প্রেম, দ্বন্দ ও তার পরিণতি—সমকালীন ইতিহাস নয়। অর্থাৎ যে কারণে আমরা তারাশক্করের রাষাকে ‘đতিशাসিক কালের উপন্যাস’ বলেছি।
বক্কিমচন্দ্রের পরেই নাম করতত হয় ঢাঁর দশ বছরের অনুজ রমেশচন্দ্র দত্তের
 মোট ই ইরেজি রচন্নার সংথ্যা দশাটি-ইতিহস, সাহিত, অর্থনীতি, রাজনীতি সব বিষয়েই। তणার একটি গ্রন্থে (Economic History of British India) ব্বিটিশ সরকার্রেন जারত-শ্যাষণ
 তার সমালোচনা প্রসচ্গে লিখখছিলেন, "A book like this does more work than



 গ্র্ছরচনার উদ্দেশ্য মহারাঁ্ট্র জীবন প্রতাতের ভৃমিকাতেই বলেছেন:

 यमि সেই কथা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি, তবেই যত্ন সফল হইয়াছ্। ননেৎ

ঐতিशসিক উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী নামটি इఆয়া উচিত রবীর্দ্রনাথের জ্যেষ্যা जগিনীর। বালক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্ণকুমাগী দেবী (1855-1932)। মাত্র একুশ বছু ব্যসে
 ঘ্টোর ভিড় কিছ্রু বেশি, এবং আকস্মিকত তার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ত্বু তর্ণণী লেথিকা বে
 তারপর মিনাররাজ (1887), एগলীর ইমাষবাড়ী (1888) এবং বিদ্জোহ (1890)। प্মর্ণকুমারীর শশষ ঐতিशসিক উপন্যাস সুলের মানা (1895)র পটভূম রাজ্জা গণেলের আমলের বশ্পেশ। .গরেষক বিজ্তিতকুমার্রে মতে,






 পাাক্নারায়ণ<ে নায়ক করে বে কাহিনী निখলেন-রাইনণীহর্গ (1906), जा সার্থক ঐতিহসিক উপন্যাস।




 অঅছ্রকাশের দুই বছর পর)।

বটঠাক্সাণীর হাট বাং্মা ঐতিহসিক উপন্যাসে একটি জলবিতাজন রেখা। ইতিপৃর্বে কী



 সতমध্রিয়ম্ নীতিবাক্যটি সকলেই মেনে চলঢ্তেন $i$ সেই সময় জোড়াঁাঁেকোর ঠাকুর্রাড়ির এক বালকের ‘প্রাচীর-ঘেরা মন বেড়িয়ে পড়ল বাহিরে তখন, সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত
 そুঁ্তত চাইলে। তারই প্রথম প্রকাশ দেখ দিন : বউঠাকুরাণীন হাট গল্পে-একটা


এই প্রসর্গে আরও উল্লেখ করা য়েতে পারে রচনাবনীতে সংকলনের সময়ে পরিণত বয়সে


এই উপলc্ষে একটা কথা এथানে বলা আবশ্যক। স্বদেশী উদ্দীপনার आবেপে

 সং্র্রহ করেছিনুম তার থেকে প্রমাণ পের্য়ি তিনি অন্যায়কারী অত্যচারী নিষ্לৃর
 ছিল না। সে সময়কার ইতিহস লেখকদের উপরে পরের্তীকালের দেশাতিমানের
 প্রতनिত হ্য়ন। ${ }^{\prime 4}$
এই উদ্ধূতিটি বিশেষ তৎৎর্যপূর্ণ এ-কারণে ভে, স্বদেশী উদ্দীপনার আরেগে প্রতপাদিত্যেকে এক সময় आদশ্শ বীর চর্রির্রপেে খাড়া ক্মবার শে ধ্রচেষ্টের কথা রীীদ্রুনাথ এখানে বলোেন
 1903 সালে সরলা দেবী ঢেষ্ষোণী মহারাষ্ট্রর ‘শিবাজী উৎসব'-এর অনুকরণে কলকাতায়


 ইতিহাসনিঠ্ঠার এটি এক দूর্নভ উদাহরন।

ज হোক, কিষ্ঠु বটঠাক্রাiণীর হাট পুরোপুরি ঐতিशাসিক উপনাস নয়। বক্কিমচন্দ্র এ উপন্যালের প্রশংস্সা করেছিলেন। সষ্ববত তর্ণণ লেখকের ভিতর প্রচণ সষ্জাবনা দেথতে পেক্যে। রবীল্রনাথ নিজেই তার এই উপন্যাসটি সম্বক্ধে বলেছেন
 উঠ্তে পারেনি। তারা आপন চরির্রবনে অনিবার্य পর্রিগাম্ম চানিত নয়, जারা সাজানো জিনিস-একটা निর্দিষ্ কঠামোন মধ্যে।
তাঁর পরবর্তী উপন্যাস রার্জষিতে (1886) উপন্যাস ও ইতিशা शাঢ মিলিয়েছে। রাজা
 চলেছে। তাই সার্থক ঐতিহসিক উপন্যাস।




 সিংহ (1889), প্রভৃতি প্রায় সমকানের রচনা-কিম্ম আগে-পরের। কিত্ট সেসব স্সেশনে গরেষক ভিন্ন আর কোন ডেলি-প্যাস্জ্জের ওঠা-নামা করে না। ম্বয়ং হ্রপ্রসাদের প্রথম
 মেয়েকে অই খারাবাহিকতার ইতিহালে দিকচিছ্ বলতে হচ্ছে বিলেষ হেুুতে।
কাঞ্চনমালায় হ্রপ্রসাদ ছিলেন বক্কিমের অনুগামী একজন গতনুগতিক কथাসাহিতিি;

কিষ্ট বত্রিশ বছর পরে বেণের মেয়েতত তিনি ঐতিহসিক উপন্যাসের একটা নৃতন দিক্দর্শকক্পপে উপস্থিত। ভূমিকয় নেথক বলেছ্হিলেন:

বেণের बেয়ে ইতিহাস ন্য, সুত্যাং ঐতিशসিক উপনাসাস নয়। কেন না, আজকালকার বিষ্ঞেনস্মচ ইতিহালের দিনে পাথুর্র প্রমাণ ভিন ইতিহাইই হয় না।

 হাতী ছিল, ম্যেড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্ববসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিক্প ছিল, কनা ছিল। বাঙালি এখন কেবল একেনে গণিকাতক্ষের উপন্যাস পড়িতেছেন। একবার


 মানিকরান্মে অনুসরণে। যোদ্ধারা ডোম ও বাগদী। ভবদদব ভটुও ঐতিহাসিক ব্যক্ত। নুই






 এক কর্রেলারি এনে উপস্থিত হলেন। বললেন, ‘মহাকাল’-बরও তেে নানান র্রপ! র্রদ্রবীणার


আচার্य সুনীতিক্মারের মতে:
রূমশচচ্দ্র ও বক্কিমচ্রেরের ঐতিহাসিক উপन্যাস বে বাংলার শ্শেষ্ঠ রসরচনা সে বিষয়ে

 बেয়ে উপন্যাসে শে-জাে প্রচীন সামাজিক বাতাবরণকক জিইয়ে তুলেছেন ত


 ঊপनाস आর অनবদ্য ঐতিशসিকি চিত্র।৷
হর্র্সসাদদর পরেরে খাপ রাখালদাস বन্দ্যোপাধায় (1885-1930)। এবারেও অই

 চরিত্র খলনায়ক উমী⿺𠃊।দ। সে যেন শেশ্সপীীয়ার্রে ইয়াগো আর শাইলকের মিলিত স্ল। তার

 এবং কবি সত্তেদ্র্রনাথ দত্তের অসমাপ্ত ঐতিহাসিক উপনাস ডঙা নিশান।

পরবর্তী দিকচিহ্ন:রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
তাঁর সাতথানি উপন্যাস উল্লেথের দাবী রাথে: শশাক্ক (1914), করুণা (1915), ধর্মপাল (1916), ময়ূখ (1917), অসীম (1925), লুeফউষ্মা (1928), এবং ধ্রুবা (1932). আচার্য সুকুমার সেনের মতে:

রাখালদাস ইতিহাসের পাঠক ছিলেন না, ছিলেন ইতিহসের গ়েবেষক এবং ইতিহাসের লেথক। ইনি ইতিহাস বিদ্যাকে অধিগত করেছিলেন। তাই তাঁর উপন্যাসের ঐতিহাসিক মালমশলা টাঢটকা সব্জির মতো স্বাদু। রাখালদাসের উপন্যাস পড়লে ইতিহাস পড়ার ফল হয়।.... সাধারণ পাঠকের কাছে রাখালদাসের উপন্যাস-বোধকরি ময়যখ ছাড়া—যতটা সমাদর পাওয়া উচিত ছিল ততটা পায়নি। সে পোষ সম্পূর্ণ সাধারণ পাঠকের নয়। ${ }^{3>}$

সৌজন্যবোধে সুকুমার সেন-মশাই যে-কথা ইঙ্গিতে বলে থেমেছেন,আমাদের তা স্পষ্বাক্ষরে বলতেই হবে। ইতিহাস সম্বক্ধে বৈদগ্ধই সার্থক ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’-রচনার ছাড়পত্র নয়! সাহিত্য রচনার প্রসাদগুণও সমানভাবে প্রয়োজন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে দুটি রসই থাকা চাই—ইতিহাস ও সাহিত্য। তাদের সুষম বধ্টনে রচনার সার্থকতা। রাজসিংছ-এ ঐতিহাসিক-রসের প্রাবন্য, প্রধান চরিত্রগুলি অধিকাশশ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীতে তা নয়। নায়ককে পিতৃপরিচয়ে সহজেই সনাক্ত করা যায়। নায়িকার পরিচয় বুড়ো ইতিহাসের মনে থাকত না যদি না বক্কিমবাবু তাকে পুনর্জীবিত করতেন। একই কথা দেবী চৌধুরাণী প্রসজ্গে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বা ফকির বিদ্রোহের সুবিখ্যাত নেত মজনু শাহ্ ডেপুটি ম্যাজিট্ট্রেট-সাহেবের এজলাসে পাত্তাই পেলেন না, লেখক হান্টার না গ্নেজিয়ার কোন সাহেবের সংকলিত নথীপত্র ঘেঁটে উদ্ধার করলেন দেবী চৌুরাণীকে। এখানে চার আনা ইতিহাস, বারো আনা উপন্যাস। আর কপালকুঙ্ডলা? পনের আনার পর সাড়ে-তিন কর্প্রক উপন্যাস। আড়াই-গণা ইতিহাস উকি দিচ্ছে যখন মেহের দীর্ঘ্যমা ফেলে বললেন, "সৈলিম ভারতের সিংহাসনে, আমি কোথায়!"

য়ুরোপীয় সাহিত্যেও অনুরুপ ঘটনা ঘটেছে। স্কট অতীতকে জীবন্ত করতে গিয়ে জীবন্ত মানুষ অমদানী করেছেন। আইভ্যান হো-তে প্রথম রিচার্ড ও জন উপস্থিত ; কিক্তু তঁদদের ভূমিকা মুখ্য চরিত্রের নয়। অপরপক্ষে যাঁরা মুখ্য চরিত্র তাঁরাও নিতাষ্ত সাধারণ মানুষ নন—বীরত্ব, শিভ্যালরি, আশ্মসম্মান ইত্যাদি নিয়েই তাঁদের চিন্তার জগৎ। তুলনায় থ্যাকরের হেনরি এসমঞ্-কে চিহ্তিত করা यায় বাস্তববাদী ধারায়। আর ডিকেন্স-এর দুই নগরীর কাহিনীতে লেখক ‘বাস্তববাদী-রোমান্টিক’। নায়ক নায়িকার রোমান্টিক প্রেম আর আঘ্যত্যাগের পাশাপাশি জ্যাকোবিনদের ষড়যষ্ট্র, নৃশংসতা, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের বিস্ময় জাগায়। মনে প্রশ্木 জাগে—কে নিখুঁত ? সিডনে কার্টন, না ম্যাডাম ড’ফার্জ ? এর পাশাপাশি দেখুন টলস্টয়ের यুদ্ধ ও শাষ্তি। এপিক ঐতিহাসিক উপন্যাস ! ঐতিহাসিক নরনারী সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে গেছেন বললেই য়ৌ্ট হয় না-প্রমাণ করেছেন তাঁরাও রক্জমাংসে-গড়া সাধারণ মানুষ—ঐ নেপোলিয়ান আর কৃটুজোভরা। তাঁদের অসি-ঝね্পনা আর বীরত্বমহিমাকে সমাচ্ছন্ন করে মৃর্ত হয়ে উঠেছে অগণিত সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্কা, হাসি-অশ্রুর খগুকাহিনী: আন্দ্রে, নাতাসা, পিয়ের, প্লাতো প্রভৃতি। ইতিহাসের সমান্তরালে সমান তরঙ্গবেগে চলেছে মানবসত্যের

নিত্ প্রবহমান ধারা। টলস্ট্যের যুদ্ধ আর শাঙ্টি পড়তেে পড়তে উপলক্কি হয় নুকস-এর উক্তির याथार्थ

Truth lies in the secrets of human hearts, whose interaction are neglected by the historians. The characters of a novel are forced to be more rational than historical characters.
এইসব কথা মনে রাখনে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না—মহাপণ্ডিত হরপ্রসাদ এবং রাখালদাসের বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি কেন্ন জর্ন্র্রিয় হয়ে ওঠেনি।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সেই ধারাটি পরবর্তীকানের অনেক অনেক কথাসাহিত্যিককে আকৃষ্ট করেছে। আজও তা রচিত হচ্ছে। নমুনা স্বরূপ কয়েকটির নামোল্লেখ করি : পদসঞ্চার, উপনিরেশ, অমাবস্যার গান, গোপালদেব, কালের মন্দিরা, গৌড়মল্লার, লালকেল্লা, বহ্নিন্যা, কেরী সাহেবের মুষ্পী, জব চার্ণকের বিবি, লালবাঈ, সেই সময়।

কিক্তু আকারে ছোট হওয়ায়, উপন্যাসের স্বীকৃত লক্ষণাদি না দেখতে পেয়ে ইতিহাস-রসমতিত কথাসাহিত্যের আর একজাতির বেসাতিকে কী নামে অতিহিত করব? আমরা তাদের বাধ্য হয়ে বলেজি ‘ঐতিহাসিক ছোট গা্স’।

এবারেs আমাদের মতে ঢা দু-জাতের।
একট্ট ধারা : ঐতিহাসিক ছোটগল্ল-যেখানে ঐতিহসিক-রস কাহিনীতে মিশ্রিত করা रत়েছে।

দ্বিতীয় ধাযা: অতিহাসিক-কালের ছোটগল্প-যেখানে ইতিহাস অনুপস্থিত, হয়রো
 লেখক কয়েকটি কপ্রিত চরিত্রকে দূরকালের পটভূমিকায় এ্রকেছেন!

ঐতিহাসিক ছোটগা্্প: নববাবুবিলাস-এর (1825) অস্তিত্ব সর্বেও যেমন ধরা হয় पूর্গেশনল্সিনী (1865) বাংলাসাহিত্যে প্রথম উপন্যাস, তেমনি বোধহয় আমরা ভূদেবচন্দ্রের অক্গুরীয় বিনিময়-এর (1857) অস্তিত্ব সব্রেও ধরে নিতে পারি রবীন্দ্রনাথের দালিয়া (1891) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক ছোটগক্ষ। তার কাঠামোটা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় শে, উপন্যাস হতে-হতে নেহাৎ ভাগ্যক্রমে সেটি ছোটগক্প হয়ে গেছে। আট পৃষ্টার গল্মাশ ছয়টি পরিচ্ছদে বিভক্ত, তদুপরি একটি ডূমিকা। যেন উপন্যাসের প্রথম খসড়া!

সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটিতে অপ্রতিদ্বন্দী প্রতিষ্ঠায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন,আজও অপ্রতিদ্বন্ট্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গেপাধ্যায়, প্রডৃতি মাঝে-মাঝো ঐতিহাসিক ছোটগল্প লিথেছেন বটে কিন্তু শরদিন্দুর মতো একাঅ্ম হয়ে এই শাখাটিতে নিবব্দদৃষ্টি হননি। প্রাক-শরদিন্দু কালে মুসলমান-যুগ, শাছী দরবার, রাজপুতানা ও মহারাষ্ট্র নিয়েই লেখকেরা মেতে ছিলেন ; শরদিন্দু তাই ত্যু মুস্নিম অধিকারকালে আবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন যুগ এবং বিচিত্র দেশ থেকে তাঁর কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করেছেন। আল্গিকের দিক থেকে কাহিনীগুলি দু-জাতের:

প্রথম দলে দূর-ইতিহাসের সঙ্গে শরদিন্দু বর্তমান কালের মেলবম্ধন করেছেন। এর अধিকাংশের মূলে ‘জাতিস্মর’ পরিকক্পনা। আচার্য সুকুমার সেন বলছেন : ‘শরদিন্দুবাবু জাতিশ্মর घটनায় বিশ্ধাসী ছিলেন কিনা ঠিক জানি না’। তা থাকুন-না-थাকুন পাঠককে তিনি বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছেন। কোন কোন কাহিনীতে জাতিস্মর-তত্ধ্ স্বীকার না করেও অতীত ও বর্তমানের

অদ্కূত মেল-বন্ধন করা হয়েছে; যেমন, ইন্দ্রতূলক, চন্দনমূর্তি। শরদিন্দুর এই অতীত-বর্তমান একাকার করে দেওয়া যে-সব কাহিনী-অমিতাভ, মৃৎপ্রদীপ, চন্দনমূর্তি, রক্তসন্ধা, রুমাহরণ, ইন্দ্রতূলক, সেত্-তার গঙ্গোর্রী বোষকরি গল্পুক্চের ছোট গল্প দুরাশা (1898)। শরদিন্দু বলেছেন জাতিস্মর তট্ট্বটা তাঁর মস্তিক্কে উদয় হয় জ্যাক লন্ডনের একটি উপন্যাস পাঠ করে। দুরাশার লেখক বুট জুতা এবং ম্যাকিন্টশ, বার্ডস্ আই আর ফ্েেট্ট-হ্যাট সম্বল করে দার্জিলিঙের ক্যালকাতা রোডের কুয়াশা-ঢাকা একান্তে যে কাহিনীর অবতারণা করলেন তাতে ঐতিহাসিক রস ভরপুর:

নবাবজাদীর ভাষামাত্র জনিয়া সেই ইংরাজরচিত আধুনিক শৈলনগরী দার্জিলিঙের ঘনকুজ্মট্কিকাজালের মধ্যে আমার মনশকক্ষে সম্মুথে মোগলসম্রাটের মননসপুরী মায়াবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল-শ্পেতপ্রস্তররচিত বড়ো বড়ো অভ্রडেদী সৌধশ্রেণী, পথে লম্বপুচ্ছ মছলন্দের সাজ, হস্তিপৃষ্ঠে স্বর্ণঝালরখচিত হাওদা, পুরবাসিগণের মস্তকে বিচিত্র বর্ণের উষ্ণীষ, শালের রেশমের মস্লিনের প্রচুরপ্রসর জামা পায়জামা, কোমরবন্ধে বক্র তরবারি, জরির জুতার অগ্রভাগে বক্রশীর্ষ-সুদীর্ঘ অবসর, সুলম্ব পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার।10
এ কাহিনী বেদিন রচিত হয় তার পর বৎসর জন্মগ্রহণ করেন শরদিন্দু। কিস্ত এই ভাষা, এই আभ্গিক, এই রসপরিবেশনের শৈলী তাঁর জন্যেই প্রতীক্ষা করেছিল দীর্ধদিন,গল্পগুচ্ছের পৃষ্ঠায়।

দ্বিতীয় জাতের গল্পে বর্তমান কাল অনুপস্থিত। পাঠককে সরাসরি ঐতিহাসিক কালে প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। কাহিনীর শুরু ও'লেষ অতীতে: বাঘের বাচ্চা, অষ্টম সর্গ. চুয়াচন্দন, বিষকন্যা, শফ্য-কক্কণ, রেবা-রোধসি প্রভৃতি।

এ তো গেল ‘কাল’-এর বিচার। এবার কাহিনীর গঠন-চাতুর্যের প্রসক্গে আসা যাক। ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতো এই ছোট গল্পগুলিতেও ইতিহাস আর কাহিনী, বাস্তব আর কল্পনার অনুপাতে গল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। কো৫াও মুলচরিত্রখ্গি ইতিহাসের পরিচিত নরনারী। ঘটনাগুলি ঐতিহাসিক। যেমন মৃৎ্রদীপ, অষ্টম সর্গ, তক্ত-মুবারক, রক্তসম্ধ্যা। কোথাও বা ঐতিহাসিক চরিত্রকে মঞ্চে উপস্থাপিতই করা হয়নি, যেমন সেতু। ‘দেবপাদ কনিষ্ক’ নামটা সে গক্পে উল্লেখ করা হয়েছে ত্রুমাত্র কালটটাকে চিহ্নিত করতে। যেমন গষ্ৰণুচ্ছের দালিয়া ; ‘শাহ্ সুজার নাম শুষুমাত্র ভূমিকা অংশেই নিঃশেষিত। কখনো বা ঐতিহাসিক বন্তু, বাজ্তি বা কালের ইभ্গিত্মাত্র করা হয়নি यथा: মরু ওসঙ্ম, র্রমাহরণ।

মুজ্जবা আनী একবার বলেছিলেন:
ক্বাইমেক্স্ আবিষ্কার মোপাসাঁর একাষ্ত নিজ্জস্ব। মোপাস্সার পর বিস্তর লোক এনতার ছোটগল্প লিখেছেন, কেউ কেউ মোপাসাঁর চেয়ে ভাল লিখেছেন; কিষ্ট অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সব গল্পই মোপাসার ছুচে ঢেলে গড়া। মোপাসাঁ যে কাঠামোটি গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই কাঠামোটিতে কোন ফেরফার করার সাহস কারও হল না। চেখফ্ই প্রথম এই কাঠামোতে হাত দিয়ে দেথিয়ে দিলেন যে, ক্লাইমেক্স্ বাদ দিয়েও সরেশ ছোট গল্প লেখা যায়। -... আর রবীন্দ্রনাথের গল্প্প মোপাসাঁ ঢেখফ্ দুজনের গল্পকেই হার মানায় তার গীতিরস দিয়ে।>
শরদিন্দू অম্ন্নিবাসের ষষ্ঠখত্ সতেরটট ঐতিহাসিক ছোটগল্প সংকলিত। প্রকাশক আমাদের আশ্ত করেছেনে, ঐ হচ্ছে ‘সমুদয় ঐতিহাসিক ছোটগল্প’। আমরা যमि বিচার করে র্দেথি,

তাহলে নজরে পড়রে আলী-সাহেবের শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে তিনজাত্র ছোটগল্ছই শররিন্মু निधেছেন।
 ঐতিशসিক ছেটৌ্ল রচিত হতে পারে যা নাকি অন-ঐতিছসিক গক্রে সজ্যব নয়। এই




 পাঠক यদি ইতিহাসে आলিম হন তাহলে দু-চার লাইন পঢ়েই মুখ টিপে হাসবেন ; আর আমার



भরুন, বাঘের বাচ্চা। শরদিन्দू কাহিনীতে বৃ\% ও বানকের নাম দুটি এড়িয়ে চলেছেন।





 লড়ি না, ঔীরের মতে এই খার বের্েে পালাई। এত জোরে পালাई বে, ডাকাতের বর্শা আমাকে 效৫ পারবে না।
 भानाবে? बই ना বनছিলে ভয় কাকে বলে জানো ना?
 আমার সুবিখা হরে। পরে ওদ্দে জ্র্দ করতে পার্।। আর নড়़ যদি মরেই যাই, তাহলে তে ডাকাতদেরই জিত হন।

 গীরদদর গা্প শোননি?








নেখেন (তাতে চুয়াচন্দন ব্যতিরেকে মরু ও সঙ্ঘ, রক্তসন্ষ্যা, বিষকন্যা প্রভৃতি জনপ্রিয় গল্পগুলি ছিল)

চুয়াচন্দন-এর গল্পগুলির মধ্যে সর্ব্রেৎকৃৃষ্ট হইয়াছে বাঘের বাচ্চা। একেবারে প্রথম শ্রেণীর। ইহকেই বলে, reconquest of antiquity. ইহ আপনার ঐতিহাসিক কল্পনার একটি চৃড়ান্ত নিদর্শন (চিঠি, ব্যক্তিগত, তাং 8.9.1940)। ${ }^{20}$
নারায়ণ গক্গোপাধ্যায়, তুঁর একটি ছোটগল্পে (নাম মনে পড়ছে না) একটি অসাধারণ ও‘হেনরি জাতীয় ওস্তাদের মার শেষরাত্রে মেরেছেন। নদীয়া জেলার ছেনে মেঘনা পার হতে গিয়ে ন্নৌকাডুবি হয়ে মৃত্যুমুথে পড়েন। মাঝি যখন বলছছ, ‘বাবু আমার কাঁধে ভর দিয়ে ভেসে থাকার চেষ্টা কর্রন’, তখন বাবু বললেন, ‘আমি ডুরে মরি ফ্কতি নেই, তুমি এই পুলিন্দাটা পৌছে দিও ওপারের ডেপুটি ম্যাজ্স্ট্রেট সাহেবের কাছে।' মাঝি জানতে চায় ঐ পুলিন্দাতে কী আছছ ? বাবু বলেন, একটা নাটকের পাত্গুলিপি, মানে যাত্রার পালা-গান আর কি!

কাহিনীর শেে পর্যায়ে পাঠক জানতে পারে বাবু হচ্ছেন দীনবন্ধু মিত্র, ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব বক্কিমচন্দ্র এবং পালাগানটা হচ্ছে নীলদর্পণ। অসাধারণ ঢুইস্ট ইন দ্য টেইল!

দু-একটি ক্ষেত্রে এই শেষ প্যাচ মারার উৎকট উৎসাহে শরদিন্দু যে কাজাটা করেছেন তাকে ‘ক্রিকেট’ বলা যায় না। আমরা কী বলি ঢা অনুক্ত থাক, সেটা শ্রুতিকটু।

শরদিন্দুর বিচিত্র ভাষায় তা ‘হস্তলাঘবতা’। ধরুন আদিম গল্পট্টিত। লেখক প্রথম পংক্তিতে বললেন, "এই কাহিনীত আদো স্থান-কাল-পাত্রপাত্রীদের প্রকৃত নাম বদল করিয়া লিখিতেছি।" আমরা মনে মনে বলি, ‘বুঝোছি। যেমন শিবাজীকে ‘শিব্বা’, দাদাজী কম্বদেওকে ‘কণু’।

শরদিন্দু ঐ সুবাদে মিশরের রাজার নাম দিনেন ‘সূর্যশেখর’, পত্তিনায়কের নাম ‘সোমদত্ত’। বুঝুন ? কে আন্দাজ করবে দেশটা মিশর ? যুদ্ধপ্রত্যাগত পত্তিনায়কের সঙ্গে বিবাহ স্থির হয়ে আছে তার সহোদরা ভগিনীর ! পাঠক চমকে উঠে লাইনটা দুবার পড়ে। শরদিন্দু হাসতে হাসতে বলেন, "অমন চমকে উঠলে কেন হে ? হবেইই তো! ওর বাবা-মাও তো ছিল সহোদর ভাই বোন। কেন ? সে-কথা বলিনি ?" শেষপ্যাচটা মারবার জন্য লেখক নীল ‘নদ’কে তিন-তিনবার ‘নদী’ বলেছেন। এটি বোধকরি শরদিন্দুর ও’হেনরিধর্মী নিকৃষ্টতম গক্প।

শেষ চমকটা যে ঐতিহাসিক ধাকা হতেই হবে এমন কোন নিয়ম নেই। মোপাসাঁধর্মী অন-ঐতিহাসিক গল্মের শেষ চমক নানান জাতের হতে পারে। কখনো তা নিয়তির নিদারুণ নিষ্ঠুরতা (নেকলেস), কখনো ভালবাসার় কাছে ভাগ্যের পরাজয় (গিফ্ট্ অব দ্য ম্যাজাঈ) আবার কখনো বা সতীত্বপনার মান-নিরুপণ (ব্যুল দ্য সুফ)।

যে কোনও প্রতিষ্ঠিত চরিত্র কাহিনীর শেষে ভিন্ন রকম আচরণ করলে আমরা চমকে উঠি। সেটাও চমক বা stunt ! শরূচন্দ্রের' বিপ্রদাস' যদি শক্করের চৌরস্গিতে স্ট্রিপ-টিজ নাচের আসরে উপস্থিত হন, অথবা'গোরা যসি পরশুরামের আাঁলো মোগনাই ‘কেফ্’এএ এসে ‘ডবল ডিমের রাধাবল্পভী’ অর্ডার দিয়ে বসেন তাহলে আমাদের পীহ় কম্পন উপস্থিত হবেই। বস্তুত দৃষ্টিপাত-এর শেষপাতে আধারকারের কাহিনীতে এমন একটি অযৌক্তিক স্টান্ট-এর খান্ধা আজও ভুলতে পারিনি। মনে হয়েছিল, এমনটা যে হতে পারে তার কোনও ইসিত লেখক নায়িকার চরিত্রচিত্রণে কোথাఆ দেননি, এ হয় না! এ চমক মেলোড্রামাটিক!

ঠিক একই কাগ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের দুরাশা গক্রে। ঐতিহাসিক ছোটগল্প। यमিও ইতিহাস কালের-মাপে সাঁত্রিশ বছর অতীতের। 1895-এ লেখা সিপাহী বিদ্রোহের গল্প। ওস্তাদ শেষ
 শুদ্জাচারী নয়। তার পরিবর্তন দেখে চিeকার করে বলতে গেলাম, "এমনটা যে হতে পারে তার কেনও ইপিত লেখক কোথাও দ্নননি, $\qquad$ ."
यাকিটটা বना গেল না। মনে হন, তবু এমনতাও হয়! নায়ক তো দেবতা নয়, সে বে আনোয়ার—না হলে ওভাবে নায়িকাকে আঘাত করতে পারে ? না, না, को বলছছ! নায়ক তো জানোয়ার নয়, সে বে লেবতা-না হলে মৃতুমুহুর্ত্ত যবনস্পর্শিত পিপাসার পাত্র ৫ভাবে সর্রিয়ে রাখ্ত পারে ? সব শেষে অনুভ্ব হয়-নায়ক দেবতা নয়, দানবও নয়, সে নিতাণ্ঠ: घরমानू女!

আর जত্তেই লেষ খাকাটা ড্রামাটিক, মেলোড্রামাটিক নয়!
প্রসসাচ্তরে যাবার আগে এথানে আরও একটি কথা বলি। ১্d বে পাঠকের মনে হন ‘এমনটা যে হতে পারে তার কেনও ইপিত দুরাশা-র লেখক কোথাও দেনनি’, সৌু ঠিক নয়।


 শির়্ছেদ করা হন যে, লোকটা টেরই পেল না। ঢখন লোকটার নাকে নসা দিতে হয়।
 পธড়!

 পরিবেশন করা হচ্ছে না। ম্নুকার্ড কেল্া আছে চোখের সামনে। যেমন : রক্তসষ্কা। শাঠককে প্রথवমই জানিয়ে দেওয়া হল মীর্জা দাউদ কী-ভাবে পরজল্মে প্রতিলোষটা নিল, তারপর বলা





 একটি পৰজ্তি-সেটি একজন গীক-এর দান। কেন ? কেন ? একজন অহিन्मू বিদেশী হঠাৎ অাটার দীনার খরাচ করে গরুড়়্তষ্ভ গড়ালো কেন ? ইতিহাস বনলে, কদ্দিন আগেকার কथা! जा কি আর মনে আছে আমার?

বিভ̧তিভূষণ কাগজ কলম টেনে নিয়ে বসলেন পাদপুরণ কনতে।







উটের-কঙ্কালাকীর্ণ তারিম নদীর বাঁকে! রবিসন ক্রুসোকে নির্জন ম্বীপে খাওয়াতে-পরাতে, বিশ্ধাসযোগ্যভারে বাঁচিয়ে রাখতে ডিফোকে প্রালাষ্ত হতে হয়েছে। শরদিন্দু ভুক্ষেপমাত্র করলেন ना ওসব সমস্যা নিয়ে-কীভারে গুটিকত্ত খর্জুরগাছের উপর ভরসা করে চারটি প্রাণী দूটি দশক টিকে রইল। সার্থবাহর দল যে মাঝে-মাঝে আসে না, এ-কথা তো বলা হয়নি। চারটি চরিত্রের টাঁা-পোড়েনে অক্ষয় হয়ে রইন একটি অনবদ্য ছোট গল্প।

পাতিম্মাক্ষমতে বহিষ্করের বিধান মাথায় নিয়ে যেদিন নির্বাণ আর ইতি ‘সঙ্ব’ ত্যাগ করে ‘মরু’র ‘শরণ’ নিল, শরদিন্দুর বর্ণনায়,

সেইদিন মধ্যাহে বাতাস সহসা স্তক্র হইয়া গোল ; কেবল প্রভ্রলিত বালুকার উপর ইইতে একপ্রকার শিখাইীন অপ্মিবাষ্প নির্গত ইইতে লাগিল। পধ্চাপ্মি পরিবেবেষ্ঠিত সঙ্ব যেন তপ্তু তপ্সস্যারত বিভূতিষূসর কাপালিকের ন্যায় এই বহি-শ্মশানে বসিয়া আছে। আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত কোথাও একটি পল্ఘী উড়িতেছে ना। শব্দ নাই। চতুর্দিকে যেন একটা রুদ্ধশ্ধাস প্রতীক্ষা। ${ }^{88}$
পাঠক বুঝতে পরে: আধি আসছে পনের বছর পরে। কাহিনীর সমাপ্তি হল আর্ঠ মৃতুপথযাক্রীর শেষ মষ্ব্রেচচ্চারণ সঙ্গীতে—স্থবিরের শীর্ণকণ্ঠে উচ্চারিত মন্রে : হে শাক্য, হে লোকজ্যেষ্ঠ, 水 গোতম, অস্তিমকালে আমাকে চদ্কু দাও। তমসো মা জ্যোতির্গময় ....... এতক্ষণে একটি ঐতিহাসিক নাম খুজজে পাওয়া গেল বটে!
‘রবীন্দ্রর্মী’ ঐতিহাসিক-কালের ছোটগক্রের শেষ তথা সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণটি আমার গঙ্গাজলে গঙ্গপৃজা: বিক্জসাহিত্যেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প: ক্ষিষিত পাযাণ।

আख্ঞে, श্যা। আমরা ধূম তর্ক চালিয়ে যাব-সেটি ‘ঐতিহাসিক-কালের ছোটগষ্প’।
‘ঐতিহাসিক ছোটগল্প’ নয়। ‘তূত্তের গক্প’ তো নয়ই! আড়াই শ’ বছর অতীতকালের দ্বিতীয় শা-মামুদ সশর্রীরে একবারও ইজির হননি। প্রাসাদটির মালিকীস্বঢ্রের প্রয়োজনে তার নামটা উচ্চারণ করা হয়েছে মাত্র।

দুরাশার মতো এবারেও লেখক বারে বারে একাল-সেকালের মেলবদ্ধন করেজেন। পঞ্পেক্দ্রিয় দিয়ে। সমকালে বরীচে ডুলার মাশুল আদায়কারী দিনাষ্大ে

সূর্যাস্তের কিছ্র পুর্বে আমি সেই নদীতীরে ঘাটের নিম্নতলে একটা আরাম কেসারা লইয়া বসিয়াছি। তখন তুস্তানদী শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে; ওপারে অनেকর্থানি বালুচর অপরাহ্রেন আভায় রঙিন ইইয়া উঠিয়াহ্, এপারে ঘাটের সোপানমূনে স্বচ্ছ অগভীর জলের ত্লে নুড়িশুলি ঝিক্মিক্ করিতেছে। সেদিন কোথাও বাতাস ছিল না। নিকটের পাহাড়ের বনতুলসী, পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগা্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রাম্ত করিয়া রাখিয়াছিল।। ${ }^{\text {& }}$
আর এই বর্তমানকালের মধ্যভারতে অবস্থিত নেখক কল্পনায় আমদানি করেন অতীতকালের এক বন্দিনী নারীর কাযনাবাসনা জর্জরিত অতৃপ্ত প্রেম:

पুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্যরপিণী। তুমি কোন্ শীতন উৎসের তীরে থর্জুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃইহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তোমাকক কোন্ বেদুয়িন দস্যু বনলতা ইইতে পুষ্পকোরকের মতো মাত্ত্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া, বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপর চড়াইয়া, জ্রনম্ত বালুকারাশি পার হইয়া, কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন্ বাদশাহের ডৃত্য
 দিয়া，সমুদ্র পার ইইয়া，তোমাকক সোনার শিবিকায় বসাইয়া，প্রতুগৃহর্র অت্ণপপুরে উপহার দিয়াছিন। সেখানে সে को ইতিशস！！





## 











 বোঝাই নাও－য্যের সাたে याতে টককর না লাগে। ইতিহাস－নদীর দুই－কিন্নার্রে ভৌগোলিক


 মোতেক：

आयूনিক ইセরেজ ঐতিशসিক্দের মধ্যে ふীমান－সাহেবের নাম সুবিখ্যাত। উপন্যাসে ইতিशাসের বে বিকার ঘটে সেটের উপর তিনি आর্নেশ প্রকাশ কর্য়াছ়ে। তিনি
 কিছ্ড জানিবার ইচ্ম করেন তাহারা যেন স্কটের আইভানহো পড়িতত বিরত থাকেন।

 তাহাও আমাদের জানা আবশাক। এমনকি তাহ জানিবার আকাঙ্ফক আমাদের এত
 ஷীমানকে লুকাইয়া जাহা পাঠे করিলার লোভ সষ্বণণ করিতে পার্রেবে ন।। এখন আলোচ্য এই বে，ইতিছসের বিশেষ সত্য এবং সাহিত্যের নিতসস্য উভয় র্চাইয়াই कि শ্কট আইত্যানহে লিথिতে পারিতেন না ？পারিতেন কি না সে－কथा

আমাদূর পক্ষে নিক্য় করিয়া বলা কঠিন। লেথিতেছি তিনি সে-কাজ করেন नाई। ${ }^{29}$
বক্কিমচ্ল্রের রাজসিংহ্ন সমালোচনায় স্যার যদ্দাথ সরকার বनঢছন : এই বাপশাছ (আওরঙজীব) কোনও যোপপুর রাজক্ন্যাকে বিবাহ করেন নাই..জাকবরের পর বাদশাईী মহলে কেনও হিন্দু মহিীী হিন্দু আচার-্ববহার রষ্ষা করিতে পারিতেন না। ত̈াহাদের সকনকে মুসলমান হইয়া थাকিতে হইত। ...তাই রাজসিংহের অনাতম





মোবারকেন সঙ্গে জেবউন্নিসার গোপন প্রেমকাহিনী রাজসিংহ উপন্যাসের অন্যতম প্রభান
 मित্রে প্রंমা করেছেন যে, জেব-চরিত্র কনধমুক্ত ছ্রিন।



 इननि।




 রাজার গোটা-গোশালা তাল-তমালের মাথয়-মাথায় বানাবো।



 ‘কथाসাহিত্যে ঐতিহািিক রস’ প্রবж্ধটি পড়িতে বিরত थাকেন।"

## ঐতিহাসিক কथानाइिত্যে কাनीক দूर区:




 স্য়ং আইনস্টাইনের মষ্তিক্কে ঐ $\sqrt{-1}$ बে বোধের অনুরণন জাগাতে আমার মতে

অর্ব|চীনের কাছেও তার একই মূল্য। অश্ বড়গল্প, ‘নভেনেট’, আর উপন্যাসের মধ্যে কোনটার মাপ কত তা আজও কেউ বলতে পারলেন না। তাই এক্কেত্রে ন্যূনতম কালীক দূরত্ব যে কতটা তার কোন নির্দেশনা নেই। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত আলোচননায় প্রক্নটাকে এ-ভাবে এড়িয়ে যাওয়া চলে না। যাহোক একটা সীমারেখা টানততই হয়। ছাম্মান্নোটি পর পর দৃশ্যে সারারাতবাপী অভিনয় চালিয়ে ভোর্রাতে কি বলতে পারি এটা আমাদের ‘একাক্কিকা’? যেহেতু দৃশ্যতুলি অক্কে-গর্ভাল্কে ভাগ করা নয়?

আমরা একট্ট প্রস্তাব রাখছি, দেখুন মানতে পারেন কি না : যে শতাব্দীতে কাহিনীটি রচিত সেই শতাব্দীর ঘটনায়-ভরা কাহিনীকে ‘ঐতিহাসিক কथাসাহিত’’ বলা যাবে না। তার ফলেে, আজ यमि কোন কथাসাহিত্যিক নেতাজী, লিল্ভবার্গ, বা রাসবিহারী বসুকে নায়ক করে কাহিনী ফ্যাদেন তাহলে বলা যাবে না যে, তিনি ‘‘্রতিशসসিক কथাসাহিত’’ রচনা করেছেন। কিল্তু রোঁ্যা ? यौর এক-পা গত শতাব্দীতে, এক-পা এপারে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধতক ? সেটা 'মার্জিনাল কেস" । ‘অ্যা"-ও হতে পারে, ‘অ’-ও হতে পারে। আর স্বামী বিবেকানন্দ ? মাত্র দু বছরের জন্য यिनि বিংশ-শতাবীকে চরণथৃলি দিয়ে গেলেন? তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি!
 ঐতিহাসিক উপন্যাসটিকেই বাতিন করতে হয়। নেপোলিয়ানের মৃত্যু 1821, যুক্ক আর শাষ্তি প্রকাশিত হয়েছে 'উনবিংশ শতাব্সীর ষাটের দশকে। ব্যবধান পধ্ঞাশ বছর হয়-কি-না-হয়।
 শরদিন্দুর «্যাচ্। তিনি জাতিস্মরের ভেক ধরে হিসাবটাকে নয়-ছয় করে ছেড়েছেন! মৎ্র্রদী গচ্চ বিং্শ শতাব্לীর আর্কিওলজিস্ট পাটলীপুত্র এক্সকার্শান করতত গিয়ে হুস করে
 आমরা চোখ কচ্লে, একগ্গাস ঠাগা জল থেয়ে সামলে নিতে নিতেই লেখি—সেই আর্কিওল্িিস্ট ভদ্রল্লোক অপ্তযুগ থেকে উন্টোদিকে ‘জয় রাম’ বলে আবার এক লাফ মেরেছেন। খপ্ুযুগের চক্রায়ুষ ঔশানবর্মা মুহूর্তমধ্যে হয়ে গেল প্রাগার্য সিন্ধু-সভ্যতায় র্র্মাহরণরত ‘গাকা"।

এতক্ষণে মালুম হচ্ছে কোন্ মর্মা্তিক হেতুতে তুরুদেব র্রীী্দ্রনাথ থেকে জাচার্য সুকুমার সেন ‘ঐতিহাসিক উপন্যাসে’ অুনতম কালীক দूরত বিষয়ে শ্রেফ শ্পিকটি নট। অক্কর অক্কে উঠে বসত্তে গররাজ্জি!

বেশ, নূনতম না-হোক। দूরতম কালীক দূরত্ব ? সেটা অষ্তত নিদিিষ করা যায়। এনারে আমদের প্রন্তাব:ইতিহাস যতদূর পিছাত্ পারে।

ইতিহান? প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী নয়? র্রমমাহরণ বাতিল?
আচ্ছা না হয় ‘‘্রানৈৈতিহাসিক কাল’ পর্যন্ত। নৃত্ব্ব সাল-শতাব্দী দিয়ে আজও চিহ্তিত করতে পারেনি ‘কাল’-টাকে; আমরা বিষ্ঞানের ভাষায় বলব: হোমাস্যাপিয়াশ-এর সেই অচিহ্নিত জন্মল夕 পর্যন্ত।

তার অর্থ এই অধম গ্রম্থকারের নক্ষ্রলোকের দেবতাত্মা বাত্তি ?
"্যা, তাই! তার নায়ক-নায়িকা ‘মানুষ’ নামক দ্বিপদীজীব ছিল না- ছিল ‘প্রায়-মানব’: হোমো-ইরেক্টেস ! তাকে বড়জোর ‘পুরা-নৃতাট্বিক কাহিনী’ বলা চলে, ‘প্রাগ্গিতিহাসিক কাহিনী’ও नয়।


 অম্লিবাস-এ্র जुমিকায় বলঢেন:

ঐতিহাসিক গল্পের -..একট্র কাन হল আর্যদ্রু আগমনের গোড়ার দিকে
 অनिর্দেশ্য (ক্রমাহরন)। आর একট্র বীজ মিশরের প্রচীন ইতিशাস থেকে নেওয়া (আদिম) 100
भুরাণ এবং মহাকাব্যুলি রচিত হয়েছিল্ল উপর্রিলিशিত চারটি আতিহাসিক গল্রের কালের





 निकট नয়।
 বাতিল ধরে ধূম তর্ক বাধিফ্যে বসে। সুতরাং বিগাস-ভিত্তিতে নয়, বৈষ্জািিক নিষ্ঠায়, যুক্তিনির্ভর






 অভিমত : কোন কথ্থসাহিত্যিক যদি ভীলারশিপের জন্য দর্নখাষ্ঠ কর্রেন তাইনে অতঃপর চাকে

 বিরোধিত করেছিলেন রনীম্দ্রনাথ। যাকে বলে ‘অসুরারিরিশু! সাহিত্তের নিতসত্তের


কেন আমরা আজ সেই ‘অবাধ ছাড়পত্রের’ বিরোধিতা কর্যাছ এবার ज বলি।
 চনत্ন। তাছাড় সে-আমলে একাধিক कমাশালী পত্রিকাগোধী ছিন। একপcক্কর
 'সমালোচ্না-সাহিত্যে’ সোচার প্রতিবাদ করতেন। সবাই অলিথিত ‘তদ্রলোকের চুক্তি' মেনে


সা. স। পারস্পরিক পৃষ্ঠকণ্ূয়ক সাহিত্যিক সমিতি। অপজিশন भার্টি বনে কিছু নেই। তাই আমদের বক্তব্য: ঐ ছাড়পত্রটা অতঃপর ‘অবাষ’ থাকতে পারভে না।

আমাদের প্রস্তাব : কথাসাহিত্যিক কোন ক্ষেত্রেই ইতিহাসের—না শুধু ইতিহাসই বা কেন ? - ইতিহাস-পুরাণ-সংস্ক্রুতি-্র্ম, যা কিছू এই ভারত সভ্যতার সহস্রাক্দিস্বীকৃত "নিত্যস্বর্রপ", 'ভারত-আ্যার প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতির স্তণ্ত, তা পরিবর্তন করতে পারবেন না, তথাকথিত 'সাহিত্যের নিত্যসত্য'-র অনুরোষে।

ধরুন মেঘনাদবধ কাব্য। লেখকের নির্দেশে নায়ক ও খলन-নায়ক স্থান পরিবর্তনে বাধ্য হনেন। 'সাহিত্যের নিত্যসত্য'র অনুরোধে মাইকেলের সে অধিকার ছিল। মানছি! কিষ্টু মাইকেলের নির্দেশে রাবণ পারত না পিত্সত্য-পালনের জন্য বনে যেতে! অথবা শ্রীরামচন্দ্র পারতেন না খলনায়করৃপ্প মন্দোদরীকে অপহরণ করতে।

আজ্ঞে "্যা। ইদানীং তাই হচ্ছে। ‘অবাধ’ ছাড়পত্র আছে যে! গুরুদেবের! প্পৌরাণিক চরিত্র নয়, ঐতিহাসিক চরিত্রધ লেখকের ইচ্ছানুযায়ী ‘নারীহরণ" করছেন, বাস্তবে করুন না করুন!

শারদীয়া ১৩৮৪ শিলাদিত্য পত্রিকায় চাণক্য সেনের একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়: গেরিলা। পরে গ্রকার্রেক তা প্রকাশিত হয়েছে। ঘট্নাস্থল আফ্রিকার আসেলা রাজ্য। কাহিনীর কল্পিত-নায়কের নাম অগস্টিন্হো নেটে। তিনি প্রথম ভীবনে ছিলেন S. P. L. A - পার্টির বিপ্ধবী, কাহিনীর কালে হত্য়ছেন আঙ্গোলার প্রধানমক্ত্রী। লেখক চাঁর উপন্যাসে চরিত্রটিকে আকলেন আদাষ্ত চাইনীজ ইংকে। তার সবটাই কালো। সে মদাপ, চরিত্রহীন, नারীমাংসল্লোলুপ, ঘুষখার, স্বজ্জনপোষক-এক কथায়, মৃর্ত শয়তান। কীমাশ্চর্यমতঃপরম্। আলোচকালে, আলোচ্য দেশের বাঁ্তব শাসকের নামও আগস্ট্নিহো নেটো এবং তিনিও এককালল ছিলেন ঐS. P. L. A- বিপ্পবী পার্টির নেতা!

লেথক তাই কাহিনী-শেষে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন:
এ কাহিনীর চরিত্রখলি ও ঘটনাবলী সম্পুর্ণ কাল্পনিক। সাহিত্যের প্রয়োজনে কয়েকটি বাচ্তব চর্রিত্রের কাল্পনিক ব্যবহার করা হয়েছে। অগস্টিন্হো নেটো আজ্সেলায় S. P. L. A-র নেতা, বর্তমান প্রধানমক্ত্রী। ....কিক্টু এ উপন্যাসে-বর্ণিত ঘটনাবলী এবং কথোপকথনের কোনও বাষ্তব ভিত্তি নেই। সাহিত্যিক কক্পনায় বিশ্যাসযোগ্য চরিত্র সৃষ্ষির চেৃ্ঠা করা হয়েছে মাত্র। ${ }^{\circ 3}$
যার নির্গলিতার্থ: ‘হোয়ারারাজ’ তরুদেব নিত্সসত্যের অজুহতে কথাসাহিত্যিককে ‘অবাধ’ ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছেন, ‘দেয়ারযোর’ আমরা একটি স্বাথীন রাষ্ট্রের প্রধানমষ্ᅮীর দুইগতে ইচ্মামতো চুন ও কালির প্রনেপ দিতে পারি! আঙ্গোলার কোন কথাসাহিত্যিক অনুরূপভাবে একটি উপন্যাস রচনা করে যদি উপসংহারে কৈফ্যিৎ দেন "রবীী্্র্রনাথ ঠাকুর নামে বাস্তবে ভারতের এক কবি ছিলেন। জোড়াসাককো এবং সোনাগাছী কলিকাতা শহরেরে দুই মহহ্পা। জোড়াঁাঁাকোর জমিদারকে সোনাগাছীর পটভূমিকায় যেভাবে দেখান্যো হয়েছে তার কোনও বাষ্তব ভিত্তি নেই। সাহিত্যিক কষ্পনায় বিপ্ধাসযোগ্য চরিত্রসৃষ্টির চেষ্ঠা করা হয়েছে মাত্র;" আজ তাহলে চাণক্য সেন নিশ্চয় আপত্তি করবেন না; সে নৈতিক অধিকার-আর তঁার নেই। আমরা আপত্তি করব। বাস্ততে অগস্স্নিহ্হো নেটো কী চরিত্রের লোক তা আমরা জানি না, জানতে চাইও না। আমাদের বাক্যব্য : কথাসাহিত্যে কোনও ‘বাষ্তব চরিত্র’ আমদানি করলে ‘কাষ্পনিক কনண’ তাঁর লनাটে নেপন করা চলবে না। তা সে চেঙ্সিস খ্थা, নাদির শাহ, হিটনার

বা ইদি আমিন যেই হোক ! চাণক্য সেন ত̛ার ‘সাহিত্যিক কল্পনায়’ একটা কাল্পনিক আঙ্গোলিয়ান নাম কেন পয়দা করতে পারলেন না, খোদায় মালুম। কিস্তু আমাদের মতে তাতে তাঁর অপরাধের তিলমাত্র স্থালন হত না। কারণ স্থান-কাল-পাত্রের পরিচিত সনাক্তিকরণ চিহে আমি যদি কোন বাস্ত্বব ব্যক্তিকে বা ঐতিহাসিক চরিত্রকে আমার উপন্যাসে সুর্নির্দিষ্ট করি, তাহলে তাঁর নাম উচ্চারণ করি বা না করি, সেই পাত্রের আচরণ ইতিহাসস্বীকৃত্তপে অক্কিত করত্তে বাধ্য থাকব। আমাদের প্রস্তাব : ঐতিহাসিক-রসের ডীলারশিপ নিয়ে মুনাফা লোটার ইচ্ছ থাকলে প্রতিটি কথা-সাহিত্যিক এই শর্ত পালন করতে বাধ্য থাকবেন!

ইতিপৃর্বেই বলেছি, ঐতিহাসিক রসের কারবারীকে সজাগ থাকতে হবে-ইতিহাসের પ্রোতখারায় কল্পিতচরিত্র-বোঝাই নৌকা যেন ঐতিহাসিক চরিত্রে-বোঝাই নৌকায় ধাকা না মারে। তবে ই্যা, নৌকা বাইতে গেলে অমন দু-একাঁা টক্কর যুলে-ভাট্টে লেগে যেতেই পারে। তা यদি নেহাৎই যায়, লেখককে তৎభғণাৎ "ंসিয়ার হতে হবে!

সে-অবস্থায় কল্পিত চরিত্রখ্ন লেখক-নির্দেশে যা-ইচ্ছে করতে পারেন ; ঐতিহাসিক-চরিত্ররা তা পারেন না। "াঁরা ইতিহাস-প্রত্যাশিত আচরণ করতে বাধ্য থাকবেন। লেখক দায়বদ্ধ। কিছু উদাইরণ দিই, মালুম হবে-কী বলত্ত চাই।

ধরুন ঐতিহাসিক নৌকার যাত্রী এক্দল কীর্তনীয়া, নবদ্বীপ থেকে চলেছেন শ্রীক্ষেত্রে, শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শনমানসে। ন্নাকার দলপতি প্রভুপাদ শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী। সেক্ষেত্রে লেখক নির্দেশে নিত্যানন্দ ঐ টকর-মারা বেসামাল নৌকার মাঝি-মাঞ্षাদের শাষ্তি দিতে দনাদ্দন গোলাবর্ষণ তু করতে পারবেন না। অপরপড্ম ঐতিহাসিক নৌকার यাত্রীদন যদি হয় পর্তুগীজ হার্মাদ দস্যু, যার দলপতি রক্তসস্ধ্যার রক্তপিপাসু দা-গামা, তাহলে লেখক-নির্দেশে দা-গামা ডেক-এর উপর উটে দু-হাত তুলে নৃত্য জুড়ে দিতে পারবেন না:

সরা! মারিলি নাও-এ ধকা।
তিंহ কি প্রেমেও ফক্কা?
 মাধাইয়ের হাত থেকে একটি কামারীকে রক্প করতে কোন বিদেশীকে সাহায করেছিলেন। তুসু


 তো ?

 শরদিদ্দুর কলম থেকে নির্গত হলে কী হয, সেই ডায়ানগ ইতিহসস-নাট্যকার কর্থ্থক পৃর্বির্ধারিত: "निমাই পজিত বে বিয়ের পুর্রুত, সে-বিয়ে জমান্য করে কে?"

গল্প ওখানইই শেষ হতে পারত। হল না। আমরা সককৌহুকে দেখি শরদ্িদ্দুর কলম এগিয়ে চনেたে, "চন্দনদাস তখন নিমাই পখিতের পদতলে একমুঠি মোহর রাথ্যিয়া বলিল, ‘দেবত, আপনার দক্ষিणা।"


দিয়ে যা বলারেন পে তাই বনরে। তাছাড় নিমাই বিবাई দিলেন, দস্পিণা তো দিতেই হরে।
কিস্ট তারপরের অনুচ্ছেদে শরদিল্লু যখন লিখলেন, "নিমাই মোহন ক্য়ী উঠাইয়া




 পারব ना।"

উপায় को ? ভগবানই कि পারেন আর একটা ডগবান পয়দা করতে ? কিংবা এসব অপ্রিয়


 यাদুক্র শরদিन্দু, সে কथা কম্পনা কনতে।

তাই বলঘিলাম—কোন এক ঐতিशাসিক উপন্যাসকার যদি ঢ゙ার কब্পিত কেদ্দ্রীয় চরিত্রের জীবনকাল চিহ্তি করেন 1863 থেকে 1902, দেथाন বে, তিনি সম্যাস निয়ে जারু পরিক্রিমা
 रচ্ছেন, তাহনে রবী స্র্রনাথ-থ্রদজ ছাড়পত্র বনে সেই কब্পিত নায়কের একটি গোপন বক্ষিতার
 নায়কের নাম স্বামী নির্বোখান্দ্দ রাখবেও!

সাম্পতিক কালে এই জাীয় স্বধিকার-প্রমততা লেখাচ্ছেন কেউ কেউ। ভ্যেহহ
 কোथাও নজরে পড়ছে না। একটি উদাহরণ দিত্যেছি। আর একটি দিই:



 পত্রিকা প্রকাশ করছ্ন, বিদ্যাসাগাগ-মশায়রের উৎসাহহ সমध্র মহাঢারতের (রামায়cণর নয়) বশানুবাদ করছেন। বিষবাবিবাহরে জনপ্রিয় করার জনা, বহ্বববাহরোে এবং বারবনিনা স্शানাষ্তরকরণণ থেভাবে নায়ক সক্রিয় অশ্শ নিচ্মেন অতে জোড়াঁাঁকের জমিদার ন্দলাল


 অচলপজ্র সচল নয়। মোহিতলাল পেকে সজনীকাষ্, দেবজ্যোতি বর্মন থেকে বহ্পুবর দীঙ্খেন সানাল আজ অনুপস্থিত। তা এই বৃহায়াতন ঐতিহাসিক উপন্যাসাট্কে ক্রমাগত নানান পুরক্করে শু पূষিতই করা হল— जার সমালোচনা করা হল না!

সूনীল ভূমিকায় বলেছেন,

কৈফিয্যে দেবার দায় নেই ওপন্যাসিকের। পাঠক অনায়াসেই গ্রহণ বা বর্জন করতে পার্রে।

 দ্বিশতধিক—ববিম্মৃত হয়েছিলেন কোন ‘ভৃমিকা＂অভিনয় করতে তিনি মক্ধে অবতীী！তিনি আদৌ ‘ওপন্ত্যসিক’ নन！তিনি ‘ঐতিशিসিক উপন্যাসকার’！

पूমিকা लেখার সময় তাঁর স্মরণ ছিল না：দूটি ‘ভৃমিকায়’ আস্মান－জমিন ফারাক！
‘‘্তপন্যাসিক’ হিসাবে যथন তিন পুব্বপপ্চিম－অভিযান্ন যাচ্ছ্ন তখন বে－কোন কब্পিত




একটি ‘ঐতিशসিক’ মহিনাকে ‘অসতী’ বলার অধিকার কোন কथাসাহিতিক্যের নেই। यতস্巾ণ না তিনি সেটা প্রমাণ করতত পারঢছন।＇পাথূরে প্রমাণ＇পেলেও সে－কাজ কনা


 আমার কাহ্নিবীণ্ণি এই তিনজন বাঠ্বব সীমষ্ভিনী পরপুরুম ভজনা করে সষ্ঠানবঢী रয়োছিলেন！সমাজ তা জানে না，ইতিशসে তার প্রমাণ নেই，দুন্য়য়ায় তার কোন সা⿵্⿰ী নেই！
 সেজন্য দায়ী।＂

বিন্গসাহ্নিত্যের সেই একমেবাদ্বিতীয়ম গ্রথ্থকার্রে নাম：কৃষ্ট্বেপায়ন ব্যাস！
চাণকা সেন অগস্টিন্হে নেটোর চর্রিত্র হনন করে লজ্জিত হননি，তবু সে－কথা স্প্টাদ্শরে
 স্বাধিকারপ্রমত্তার শিকার হলেও श্বীকার করেননি। ত্বু অপরাষটা সম্ধক্ধে তিনি মে সচেতন তা


มূর্তিশুজা আর ব্যক্তিপৃজার দেশ আমাদদর। বেস্ মননম নিজজণে আমাদের ঢোেে

 দিৎই দেখাতে হয়। এতে जক্তিমান পঠকেরা ক্ষুম হন অনেক সময়। রামমোহন য়ায় কিংবা দেবেব্রেনাথ ঠोকুরের ডিনার টেবিলে সুরাপান কিংবা দেশপ্রেমিক হরিশ মুथার্জির পরদারগমন প্রডৃতির উম্লেথই অনেকেন কাছে ভয়াবহ মনে হয়। অনেকের মতে এসব ঢথ্য সত হলেও প্রকাশ করা অবাহ্থীীয়। आমি তা মনে করি না।
 অनে 100

এখানে নিজ অপরাখ সম্বক্ধে সচেতন লেখক সাফাই গাইবার চেষ্টা করহছন। সুচিষ্তিত


কৈফিয়িলটা ঐতিহাসিক উপন্যাসকারের ক্কেত্রে দাঁড়ায় না! তাই তিন্ চারটি যুক্তি খড়া করলেন:

এক: আমাদ্রর দেশে মূর্তিপৃজায় ও ব্যক্তিপ্জায় সত্যদৃষ্টি আচ্ছন্ন।
দूই: ‘‘্রাসयেমি’ आধুনিক সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট আभিক।
তিন : 'ब্বাসखেমিতে কুফল কিছু নেই, সুফল অনেক।
চার : ঐতিহাসিক কালের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নমস্যব্যক্তিদের ‘শ-কার ব-কার’ করার ইংরেজী প্রতিশব্দ : ‘‘্লাসফেমি’।
একে একে আলোচনা করি:
সুনীল - নির্ধারিত সময়কালে সর্বশ্রেষ্ঠ কবির সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যটি চাঁর প্রথম যুক্তির বিরুদ্ধে আমাের প্রথম ‘এভিডেন্স’। মূর্তিপুজা আর ব্যক্তিপৃজায় বাঙানী যদি নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকত তাহলে ‘মেঘনাদবধ কাবা’ কিছুতেই সাদরে গৃহীত হত না বাংলাসাহিত্যে। জাত তুলে বাঙানী পাঠক-মানসকে গাল দেওয়ার পূব্বে লেখককে দুসি কাজ করতে হবে। এক : ‘এ্রীরামচc্দ্রে’’ চেয়ে জনপ্রিয় একটি ভারতীয় নায়ককে খুঁজে বার করা। দুই : ভাষা রামায়ণ আর গীতাঞ্জলির
 বার করা। ఆ-দूটি কাজ যিনি পারেন না চাঁর अथिকার নেই বাঙালী পাঠককে ‘रिরো-ওয়़র্শিপেব’ জন্য গানমन्দ করার।

আর একটি উদাহরণ দিই : এ পোড়া-দেশে রাজা-গজার বড় অভাব। আমি বF-‘‘েশ‘টার কथা বলঘি! কোন সাপ্ডাহিক পত্রিকার কथা নয়। আদিশুর থেকে রাজা গণেশ বা শশাক্কের ঐতিহাসিক উপাদান এতই নগণ্য যে, বাঙালী একটা জুৎসই হিরোই জোটাতে পারেনি ‘এর্শিপ" করার জন্য। রাজপুতানা ভাগ্যবান, পেয়েছে প্রতাপকে; মারাঠীরা নাচানাচি করার সুযোগ পেয়েছে শিবাজীকে নিয়ে। কুদ্লে একটিমাত্র রাজা-গজা মজুত ছিনেন আমদের ভাড়ারে : ফশোরের প্রতাপাদিত্য। সৌই যে গো-সেই রাজামশাই, যিনি রৃৃথ সাঁড়িয়েছিলেন मিল্লীপর্রের সেনাপতির বিরুদ্ধে! বাংন্ন ভাষার প্রথম উপন্যাসের নায়কের বাপের বিরুদ্ধে! আমাদের সেই সবেষন নীলমণি রাজা-মশাইকে জোড়াঁাঁকোর বাবুমশায়দের এক ‘পোলাপান’ হাট্র মাঝে ন্যাংটো ক্কে ছেড়ে সিলে!
"nা, তাই मिয়েছিনেন। মৃর্তিপৃজক আর ব্যক্তিপ্প্জক বলে সুনীলকর্ত্তৃক ধিক্কত বাঙালী পাঠক商 শব্দটি করেনি। তার হেহু এ নয় মে, নেখক লক্রত্রতিষ্ঠ কেওকেটা। সে তখন জোড়াসাঁাকো ঠাকুর্যাড়ির এক বালক। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্বে এমনকি পরেও সেই লেখককে নানা সমার্ােচক নানাভাবে আক্রমণ করেছেন; কিষ্ট বৌ-ঠাকুরাণীর হাট-এ প্রতাপাদিত্যের চরিত্রহননের অপরাধে কেউ কোনদিন কোনও অভিযোগ আনেননি। কেন ? কারণ সেই তরুণ नেখক ইতিহাসকে তিলমাত্র অত্ক্রম করেননি। প্রতাপাদিত্যের দষ্ত, কবি বসম্ত রায়ের প্রতি দুর্যুবহার ঐতিহাসিক সত্য। সেই বাচ্তব দোষশুলিই তুলে ধরেছিলেন বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ‘‘্বাস<্েেমি’ কলাকৌশলের সুফল্ললাভের লোভে প্রতাপাদ্তিত্য জননীর সতীত্ব সম্বন্ধে কোনও অनীক অভিযোগ আনেননি বাবু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো!

মূর্তিপৃজায় বাড়াবাড়ি-यमি সত্যই বাঙালীর চরিত্রগত দোয হয়—নিশ্য়ই নিন্দনীয়। অनুরুপভাবে ‘্রাসखেমি’-র মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার প্রবণতাই কি প্রশংসনীয়? রামমোহন


করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ-আমেরিকায় গিয়ে ভিক্কোরিয়ো ওকাস্পোর সঙ্গে করে কোথায় সাক্ষৎ করেছিলেন-এগুলিই কি ইবে প্রাবন্ধিক আর কথাসাহিত্যিকের গবেষণার একমাত্র বিষয়বস্ত্র? পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক পেট্রিয়ট হরিশ মুখার্জির নানা কীর্তিকাহিনীর কথা শনেছি, কিন্তু.সুনীলের মতো অনুসন্ধিৎসা, গবেষকমন, এবং দৃষ্টিডল্গি না থাকায় তঁার সমল্ধে অমন একটা আনन্দবার্তা শনিনি। निশয় ऊ ऊ আস্তিনের তলায় কিছু অকাট্য প্রমাণ লুকনো আহে, নাহলেল -হোক সজনীকান্ত থেকে দীতথুন অনুপস্থিত এবং বঙ্গসাহিত্য অলিগার্কিয়াল দেশশাসকের ক্জায়-এতবড় একটা অভিযোগ তিনি ছাপা-হরফে আনরেন না। কিন্তু সাহিত্যিক কি কর্পোরেশনের ভূগর্ভস্থ ‘সূয়ার-লাইন’-এর ধাঙড় যে, লোকচক্কুর অন্তরালে ...

না, তুলনাটা ঠিক হচ্ছু না। ধাঙড় ময়লা ঘঁটতে বাধ্য হয়। সেটা তার জীবিকা। আমাদের মালিন্য অপসারণের দায়িত্ব নিয়েছে বলেই সে ময়লা খ্ঘাটে। একই হেতুতে বদলের থেকে মোরাভ্যিয়া, শররৎচন্দ্র থেকে সমরেশ ময়লা থেঁটেছেন। ইবসেনকে একজজন সাংবাদিক একবার প্রশ্ন করেছিলেন; "সমজের ক্রেদাক্ত দিকের ছবি আপনিণ তো কম আকেননি, তাহুলে এমিল জোলার ঐ বর্ণনায় আপনার আপত্তি কেন?"

ইবসেন জবাবে বলেছিলেন, "Zola goes down in the mire to wallow in it, I go down in the mire to cleanse it."

आাকে নামার মধ্যে সরমের কিছ্ন নেই। নফর কুষ্ঠু সেটা প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে দিয়ে ‘গেছেন—"পক্কে সে মানেনি অগ্গৌরব/সে শুধু মানসচক্ষ সেখেছে ’যে বিপন্ন মানব।" ম্যানহোলে नেমে অচৈতন্য ধাঙড়কে বাচাতে গিয়ে প্রাণ দেন নফর কুগু!
‘‘্बाসखেমি’র কুফ্নহীন সুফল আহরণে নয়।
‘ন্বাসয়েমি’র যুক্তিটা বিশদভাবে আলোচনার দাবী রাথে। প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের এই জাতীয় অর্বাচীন উক্তি তরুণ সাহিত্যিকদের বিপথে পরিচালিত করার আশক্কা থাকায়। ‘ইতিহাস’ এবং ‘সাহিত্য’—উভয়ের সক্সেই ত্वাসযেমির কী সম্পক্ক সেটা যাচাই কর্রা দরকার :

Blasphemy শব্দটার প্রকৃত অর্থ कী, তা সমঝেে নিতে অडিধান হাৎড়াতে হন। দেখা গেল, একেবারে আদিযুগে-আব্রাহাম বা মোজেস-এর আমলে শব্টটার অর্থ ইঘদিদের কাছহ ছিল : ঈশ্বরকে অসন্মান বা অপমান করা। ওন্ড ট্টে্টামেন্ট-এ শব্দটি এই অর্থ্রই ব্যবহৃত। সেই অর্থটি বরাবর চালু আছে। সর্বদেশে, সর্বকালে। এখানে ‘ঈশ্বর’ ইংরেরীী হরফে লিখতে একাটা ক্যাপিটাল ‘ G ' লাগবে। কিন্ত্ যা যারা ঈপ্বর সম্বন্ধে নীরব, কিংবা ভিন্ন সংজ্ঞায় বিশ্পাসী? অথবা ঈপ্পর মানেন না? সেখানেও ‘ব্বাসফেমম’ অর্থবহ, অর্থাৎ অনর্ব্! ! বুদ্ধদেবের কাছে তার অর্থ-‘বিনয়, সদাচার, বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ’। আইনস্টাইনের ‘কাছে ‘Reviling the cosmic law' যার স্রষষ্ট সেই 'illimitable superior spirit', সেই 'Superior reasoning power, which is revealed in this comprehensible universe.'। শচীশের জ্যাঠামশায়ের কাছে শব্দটার অর্থ: "প্রচুরতর नোকের প্রভূততম সুখসাদনে" বাধাদান।

সুনীল নিশ্চয় ‘’্লাস<্েুমি’র এই অর্থে বনেননি যে, সেটি "জাধুনিক সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট आभিক, এর কুফল কিছু নেই, সুফল অনেক।"

 গর্ভে। সে-কথা জানাজানি হবার পর ব্যালেকশ্ীটট কিছু ব্দল হবে কিনা সৌা সেই সময়ের

 ইংরেজি ভাষার পজিতেরা র্বাসফেমির সমার্থবোধক যে শদ্দগুলিকে এককাট্টা করেছেন, তারা इल:

Profanity, Cursing, Obscenity, Swearing এবং Vulgarity. 'লা इ.फू: These words all refer to crude or foul language. Profanity emphasizes abusive vituperation or rage expressed in irreverent use of religious terms and names applied to the deity. More loosely, profanity may be used as the general term for any sort of habitually foul language....Blasphemy, a stronger term than profanity, as applied to choice of language, is restricted specifically to an irreverent use of religious terms, especially the name of the deity; this may be done as a habitual mannerism of speech, to shock others, or to insult a particular person.... ${ }^{34}$





 পারে ! হাউই-এরও তো মাঝে মাঝ্মে সখ হয় তারকার মুখে ছাই মাখি্যে দিয়ে আসতে)। কিশ্রু
 जिर्यক আনनদ পেতে পারে না।

তাহলে কেন এই মানসিকতা?





一নামটা সাহিতসেবীয়া মনে রেথেছে! সুখ্যাতি না হনেও কুথ্যাত্তে !




On the Babylonish Captivity of the Church— যা-থেকে প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের জন্ম—তাকে ‘ব্লাসফেমাস’ বলা হয় না। রবীী্্রনাথ যখন রোমা রোলাঁকে বলেন:

Indian religious life suffers from this lack of wholesome spirit of intolerance which is characteristic of creative religion. Even a vogue of atheism may do gøod to India today....
তখনো ‘নিরীশ্বরবাদী’ রবীন্দ্রনাথ ভ্বাসফেমাস নন। কারণ একই নিশ্ধাসে কবি বনেছেন:
for I know that my country will never accept atheism as her permanent faith.... It will sweep away all obnoxious undergrowths
in the forest and the tall trees will remain intact. At the present
moment even a gift of negation from the West will be of value to a
large section of the Indian people." ${ }^{\text {ve }}$
এখানে রবীন্দ্রনাথ র্রাসফ্মোস্ নন!
কাজী নজরুল একবার রুথে উঠেছিলেন:
ভারত জুড়িয়া তখু সন্ন্যাসী সাধু ও গুরুর ভীড় তবু এ ভারত হইয়াছে কেন ক্লীব মানুষের নীড়? অস্ত-নিখ্ভুরে যে মারিল সে চত্তী কি গেছে মরে? কুষ্তমেলায় শুধায়েছ কেউ সাধুদের জাটা ধরে? জটা তাহাদের কটা হয়ে গেল, কটাহ হইল চোখ, আনিতে পারিল তবু কি তাহারা একটি ফোঁাটা আলোক?
রুসদি মুসলমান ; তবু থোমেনির মতে সে কাফেরের অধম! কাজী নজরুলও মুসলমান। তবু ঐ ‘শেষ সওগাত’ তনে হিন্দু বাঙালী-পাঠক লজ্জায় মাথা নিচু করেছে ; একবারও বলেনি, ওটা বিধর্মীকবির র্রাসশেমি!

তাহলে কোন্ ‘’্লাসखেমি’র জয়গানে সুনীল এত সোচ্চার? কেন?
দর্শনে যাঁরা নিরীশশ্বরবাদী—চার্বাকের মতো লোকায়ত মতের প্রচারক, তাঁরাও ‘র্াাসফেমাস’ বলে চিহ্তিত নন। নাস্তিক বার্ট্রাঙ্ড রাসেল যখন এই বিশশশ্শতাধীর অবক্ষয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন:

Do you think that if you were granted omnipotence and omniscience and millions of years in which to perfect your world, you should produce nothing better than the Ku Klux Klan, the Fascisti and Mr. Winston Churchill?
অথবা স্বামী বিবেকানন্দের মতো ঈশ্বরবিশ্বাসী আর্তনাদ করেন:
The scheme of the universe is devilish. I could have created a better world."
তখন ত゙ঁরাও blasphemous নন! উক্তি जো ছাড়, ভৃগুপদচিহ্ বক্ষে ধারণ করেছেন যে
 তাহলে সুনীল সজ্ঞানে এমন একটা বে-তালা কथা কেন বললেন ?
এবার সেই প্রসকৌই আসব।

## 

আমরা ইতিপৃর্বে দেখেছি ইতিছাস আর সাহিত্যের মিলনে তিনাটি শাখার জন্মলাভ হয়েছে। তার প্রথমটি মূলত ইতিহস, পরের দूটি মুলতত কথাসাহিত। নির্ভেজাল ‘বিچদ্ধ ইতিহাস’ থেকে নির্ভেজাল ‘ひাটি সাহিত্তে’ সংক্রমণের পথে এই যে ত্তিনটি মিশ্ররস, এখানে ঐতিহাসিক-তথ্যের বিকৃতি কী-পরিমাণে অনুম্মোদনয়োগ্য তার একটটা ফিরিস্তি—আমরা যে সিিদ্ধাট্ত এসেছি-তা দাথিল করি। ইত্হিসের পগ্তিত এবং সাহিত্যাচার্यরা মিলিতভাবে একটা সেমিনার করে শেয নিদান্ দেবার অধিকারী। আপনি-আমি নই। ভুষগীী-মাঠের সমস্যাও ঐজ়াতের সমাধানের দিকে অগ্গুলি নির্দেশ করেছিল।

খাটি ইতিহাসে তথ্যের বিকৃতি রিলকুলা নামঞ্জুর। ‘ঐতিহাসিক রস’ ততে এতই জমাট যে, তার স্বাদ তিক্ত-কষায়। তা হচ্ছে স্যাকারিন ট্যাবলেট! তবে নাকি যাঁরা ইতিহুসের ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাঁদের এছাড়া উপায় নেই! ‘ঐতিহাসিক কথাসাহিত়’ হচ্ছে পায়েস অথবা ফির্নি। মিষ্টরস यথেষ্ট ; কিষ্তু তার সক্গে আছে-হিন্দুযুগ হুলে আতপ চাউল, মুসলীময়গ হলে সিমাই। জলীয় অশ্শ আছে—नিছক বিশুদ্ধ উপন্যাসের মতো পাৎলা সরবৎ নয়, ঘনীযূত অবস্থায়।
 আর কিছু ভেজাল নেই ‘গ্গিবন থেকে শীরার’-এ। কিক্তু তার স্বাদ স্যাকারিনের মতো তেতো নয়। সরবতের মতো তা তরলও নয়। নিছক’ ‘অব্জেকটিভ’ নয়, সৃশ্ষ্মডাবে ‘সাব্জেকটিভ’। অর্থাৎ ইতিহাস পরিবেশ়নের অম্তরালে লেখকের ব্যক্তিমানস উপস্থিত। তিনি আছেন বলেই মিষ্ট্রসটা শ্ফটিকের মতো সুন্দর স্বচ্ছ দানা বেঁধে উঠ্ছে। কিক্তু লেখকের ব্যক্তিমানসটা থাকব্র সঙ্冂োপনে। তাকে সহজে দেখা যাবে না। সে থাকবে মিছরির দানার সুরোটির মতো।

খারি ইতিহাসে তো বটেই এমন কি লোকরশ্জক ইতিহাসেও গল্পের গোরু গাছে উঠ্তে পারে না। প্রথমত গল্পে গোরুই নেই, সব ঐতিহাসিক চরিত্র; দ্বিতীয়ত চত্রুর্দিকে কাউ-ক্যাচার গৌট। কब্পিত চরিত্র বা ঘটনা থাকবে না। ক্পিত কথেপপকথন না থাকাই বাঞ্ছুনীয়। নেহৎ যদি থাকে তাহলে ইতিহসসস্বীকৃত পাত্রপাত্রীকক ক্রমাগত সার্কাসের থেলা দেখাতে হবে। ইতিহাসের দুই
 পারবে না। এই কঠিন শর্ত মেনেই গিবন ঐ অতবড় কাজটা করেছেন, করেছেন শীরার। করেছেন অক্ষয়্যুমার মৈত্রেয়। তবু সে-সব গ্রন্থ উপন্যাসের মতো সুখপাঠ্য, চিত্তাকর্ষক, মিষ্টস্বাদী, সাহিত্য-রসমগ্তিত রাস্তব ইতিহাসের ঘটনা-পরম্পরা।
‘ঐতিহাসিক কালের কथাসাহিত্যে’ অতীত কালট়াই थাকে, ইত্তিস প্রায় থাকেই না। ফলে সেখানে ইতিহস বিকৃত হওয়ার প্রসঙ্গ বিশেষ ওঠঠ না।
 রবীন্দ্রনাথের অবাধ ছাড়পত্রটি কীভাবে নিয়/্রিত করার প্রয়োজন হয়েজে, সে-কথা আমরা বলেছি। আমাদের আরও কয়েকটি প্রন্তাব আছে। সেগুলি আপনাদের খেদ্মতে পেশ করি:

প্রথম কथা : ঐতিহাসিক তথ্য তো গালিতিক ধ্রুবক নয়, দৃষ্টিকোণ, তथাসংগহের উৎস, প্রভৃতি মতপার্থ্কের কারণ ঘটাতত পারে। হ্লওয়েল ম্মৃতিস্তেষ্ভের যাথ্থ্থ্য বিষয়ে যেমন সে-যুগ্গ ছিল দু-দুটি মত। আমাদের প্রস্তাব ঐ জাতীয় ইতিহাসের বিতর্কমুলক সিদ্ধান্তের
 148

মতভেদের বিষয়ে যেে পাঠককে অবহিত করেন।
দ্বিতীয় কথা: সাহিত্যের নিত্যসত্যের অনুরোধে কথাসাহিত্যিক যদি স্বীকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের সজ্ঞান বিকৃতি ঘটান (আমাদের মতে ‘ঐতিহাসিক ও ভ়ারতীয় সংস্কৃতির নিত্যসত্য’কে অস্বীকার না. করে) তাহলে সে-কথাও পারিশিষ্ট বা ভূমিকায় স্বীকার করে যাওয়া প্রয়োজ়ন। বিশেয করে বাঙলা ও দেশীয় সাহিত্যে। কারণ এখানে আমাদের মা-মাসি-বোনেরা, অনেক সময় খুড়ো- জ্যাঠাও ইতিহাসকে চিনতে পারেন ঐ জাতীয় ল্লোকরঞ্জক কथাসাহিত্যের সাহায্যে। হেরোডোটাস থেকে টয়েনবি ঢাঁদের নাগালের বাইরে। তাই এই অনুরোধ। কथাসাহিত্যিকের অধিকার আমরা এখানে খর্ব করছি না। खুধু বিনীত অনুরোধ—পরিশিট্টে দয়া করে জানিয়ে দেবেন: কোন্ কোন্ বৃক্ষশাথে গল্পগোরু গরুড়াবলোকনে আমাের মতো গোলামার্কা পাঠকদ্দের দেখতে পাচ্ছে।

তৃতীয় কথা ; ‘সময়’ যেখানে উপন্যাসের স্বীকৃত নায়ক-অর্থাৎ একটা মনগড়া দূরকালের আষাঢ়ে কাহ্নিনী পরিবেশন করাই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, অপরপক্ষে একটা বিশেষ ঐতিহাসিক কালকে সামখ্রিকভাবে উপস্থাপন করাই যেখানে লেখকের মৌল লক্ষ্য, সেখানে গ্রர্হশেষে একটি নির্ঘন্ট আবশ্যিক। কারণ তথ্যনির্ভর এইসব আকরগ্রন্থ ভবিষ্যৎ-কথাসাহিত্যিকদের নানাভাবে সাহায্য করতে পারে, করবেও। তখন ঐ নির্ঘন্টটি অপরিহার্য।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোঝানো সহজ হবে:
সুনীল গঙ্গে|পাধ্যায়ের ‘সেই সময়’ পাঠের সময় ‘হটী বিদ্যালক্ষার়’ নামটির উল্লেখ পেয়েছি, মনে ছিল। যখন পড়ি, তখন আমার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না যে, ঐ নামটি নিয়ে আমাকেই একটি 'গ্গে + এষণা" করতে হবে। পরে সে-কাজে যখন হাত দিলাম তথন হাজার পৃষ্ঠার গন্ধমাদনে আমার বিশল্যকরনীকে খুঁজে বার করতে পুরো একটি দিন সময় লেগেছে। তবু সারাটা দিন খেটেছি একটা বিশেষ হেতুতে। আমার মনে ছিল, সুনীল ঐ নামটা তাঁর হাজার পৃষ্ঠার ভিতর একবার মাত্র ব্যবহার করেছেন ; এবং পাঠকালে আমার অবচেতন মনে একটা ছায়াপাত ঘটেছিল—সেখানে একটি কালানৌচিত্যসোষ ছিল।

খুঁজে যখন পেলাম (প্রথম খগ, সপ্তদশ মুদ্রণ, পৃ: 259) ঢখন বুঝতে পারি ব্যাপারটা—"্যাঁ একটা 'অ্যানাক্রনিজম’ হয়েছে-অতি সামান্য ব্যাপার ; একটিমাত্র স্রুদ্র বাক্যাণশে : "এক্ষণে শিক্ষা দিতেছেন।"

আলোচনা কর্ছেন বীটন, রামমোহন ঘোয, দক্ষিণারজ্জন মুখোপাধ্যায় এবং মদনমোহন তর্কালক্কার। সময়টা সুলির্দিষ্ট না হলেও আন্দাজ করা যায়। উনবিংশ শতকের চতুর্থ দশক। কथাপ্রসক্গে বীটন বললেন, "‘্ক্রীশিক্ষার চল আপনাদ্রর মধ্যে আগেও ছিল বলিতেছেন ? আমি কখনো শুনি নাই।"

মদনমোহন তখন অনেকগুলি বিদুষী মহিলার নাম নিয়ে শেষে বললেন, "আর কত উদাহরণ দিব ? এত প্রাচীনকালেই বা যাইবার প্রয়োজন কী ? হটী বিদ্যালক্কার নামে এক প্রসিদ্ধা রমণী বারাণসীতে টোল খুলিয়া এহ্ষণে রীতিমতন ছাত্রদের শিি্ষা দিতেছেন।"

হটী বিদ্যালক্কারের মৃত্যু আনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে।মদনমমাহন তখনঅজাত!
ঞ্बীজ। আমাকে ভুল বুঝবেন না। সুনীীলের ঐ সামান্য ভুল ধরতে এ প্রস户 তুলিনি। সুনীনের কৃতিদ্বকে ছোট করে দেখানোর জন্যও নয়। তাঁর সেই সময় নিঃসন্দেহে একটি মহৎ

প্রকেষ্ঠ। আড়াই বছর ধরে ‘‘েশ’’শাসন করেছে বনে নয়। বক্কিম－আকাদেমী এবং দু－দুবার আনन্দ পুরক্কার লেখক＜ে দেওয়া হয়েছে বলেও নয়। তিনি বিগত শতাদ্দীর ‘বাঙলার

 টনাপোড়েন নয়，উনবিিশ শতাদীর শারদাকাশে মেঘরৌদ্রের খেলা। জনসাধারণের সার্বিক

 সুলিথিত ইতিকथा।
ইতিপৃর্বে কटোর সমালোচনা করেছি বলে ডুল বুববেন না আমাকে। সুনীলের কৃতিছ্তা যদি
 অকু户্ঠভাयায় ग्বীকার্य：একটট ঐতিছাসিক উপন্যাcের মা্যাম একটি বিলেষ কালকে শে সর্বাধারণেে কাছে এভাবে প্পোছ লেওয়া সষ্তব সে－চিষ্তা আমার মষ্তিক্কে জাগ্রত করেছেন
 आর সেটাই হল द্রাঙ্জডি！

 করিয়া বनা কঠিন। लभথিত্ছি তিনি সে－কাজ করেন নাই।＂


 তার ছিন！जোড়াঁারকের জমিদার কানীপ্রসম সিংহের জনক নদ্দলাল সিংহ সম্বc্ধে ঐতিহাসিক
 ‘আধিকেতে’ অথবা ‘বিদ্যেসাগরের ছেলে－ণেপানো বাতিক’ তিনি সয করতে পারেননি， তাহলে ज আমরা মেনে নিতাম। বিপ্যস কর্রতাম，এজনাই পুত্র এবং পিতার অথবা পিত্হুল্যা কাকাবারু বিধ্পুশেখর্রে সংখাত বেখেঘিল। জেনার্রেন গ্যাপে চিরাচরিত সমস্যা। তার


＂光ই नাই 光衣 নাই ছোট সে ত্রী！＂
जাবা যায় ？একটি হজার্র পৃষ্ঠা－ব্যাপ্তি বিশাল ঐঢিহসিক উপনাস，যার সময়ের ব্যাপ্তি 1840－70，পরিিি কলকাতার সমাজজীবन－এবং সেभানে কাनীপ্রमম সিशহ মহাশ＜্যের
 অবৈধ－সম্পর্কেন অनীককাহিনী পরিবেশনে দৃত্র্রতিজ্ঞ ！তাতে যদি শিবইীন যষ্ঞ করতে হয় সো ভি আচ্ছ！

 লেখক ज দেখাতে চানनি！প্রেন্রে বাপ্পমাত্র নেই। সে নেপথ্－কাহিনী পাঠকেে আন্দাজের উপর ছেড়ে ศেওয়া হয়েছে। ধরে নেওয়া যায়，এক পক্ষের কাম，অপর পক্কের

 কল্পনার আख্য় নিয়েছেন:

 হবার অনুপযুক্ন। এমতাবস্থায় সস্তানধারণের শেষ-সীমাচ্ঠ উপনীত সেই নিরক্ষরা অশিক্ষিতা निতाष्ठ निर্রপায় रয়ে মাহ্ত্য কামনায় যদি....


 ধ্মপज়্ী অকম্মাৎ গর্ভবতী হয়েছেন তथन.....

 করতু यদি मেই কুচ্ত্রী সুযোগসন্ধাनी....




 [24.2.1840 তারিথে]।







 কয়েকটি কীর্তিচিহ্হ ছাড়া ব্যক্তিগত জীবন সম্বc্ধে প্রায় কিহুু জানা যায় না। এ৩দিন পরে আর জানबার উপায়ও নেই।"


 হরচন্দ্র ঘোষ কী জাতের মানুম ছিলেন।

কাহিনীী খতিরে অনেে ঐতিহসিকি বি্যুতি মেনেে নেওয়া যায়। গঙ্গলারায়ণ কালীী্রসন্নের দাদা নন, দাদ্য! নবীनচন্দ্রের পিতা রামদুলালের বৃদ্দবয়সে অপঘাত মৃত্যু হনেও কালীপ্রসন্নের পिতা নদ্দলাল মাত भঁচিশ বছর বয়সে কনেরায় মারা যান। কাनীপ্রসন্নের পিছ্ববন্ধু তथা

अভিভাবক জাস্টিস্ হর্চন্দ্রের মৃত্যু হয় কাनীপ্রসন্নের জীবদ্দশায়।
লেখকের অজ্ঞত，পরিশ্রমবিমুখতা অথবা অনুসন্ধিৎসার অভাব কমাई কিক্তু শালীনতবোধের অডাবটাকেও একই যুক্তিতে মেনে নেওয়া চলে কি？

হয় স্বীকার করুন সেই সময় একটি উপন্যাস－প্রূর্বশ্চিম－এর সগ্গোত্র।．
সে－ক্ষেত্রে আমরা মাথা পেতে ম্নেনে নেব লেখকের দাবী：＂কৈফি⿰亻য়ৎ দেবার দায় নেই ঔপন্যাসিকের। পাঠক অনায়াসেই গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন＂＂কিত্তু সে ক্ষেত্রে ঐ লাইনটা তাঁকে বদলাতে হবে，＂আমার কাহিনীর নায়ক ‘সময়’।তার ব্যাপ্তি 1840－1870।＂পরিবর্ত্ডে হাঁকে বলতে হরে যে，তঁँর কাহিনীর নায়ক জনৈক：জারজ নবীনচন্দ্র।

जথবা স্বীকার কর্রন সেই সময় একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস－রাজসিংহ－ন সগোত্র।
সে－ক্কেত্রে আমরা মাথা পেতে মেনে নেব লেখকের দাবী：＂কাহিনীর নায়ক ‘সময়’＂
কিক্ত সে－ক্ষেত্রে লেখককে জানাতে হবে কেন উৎসর্গপৃষ্ঠার সদর দরজা অত্ক্র্ম করতে পারলেন না কালীপ্রসম রাজসিংহ？কেন ‘শিবহ্হী’ যষ্ঞ’ করা হল্ল？তখন আর লেখক দাবী করতে পারেন না：জারজ নবীনচন্চ্র সেই সর্বজনশ্রছ্ধেয়র ‘‘্রশ্সি’।

কেকটা খেয়ে কেল্না যায়，অथবা সঞ্চয় করা। দুটোই করব—— আবদার চলে না।
চরমতম द্ব্যাজেডি সেটাই। এই সহজ কथাটা লেখকের না－জানা ছিল না। সেই সজ্ঞানকৃত অপরাধবোট্খই ভূমিকায় তিনি এন্লোমেনোভাবে একবার বনেছেন，＇বাঙালী জাতিগতভাবে মৃর্তিপৃজক’，আবার বলছেন，＂আমি কোন মহৎ মানুষের প্রস্তরমূর্তির মুত্ছেদ্ছেদ করতে চাইনি একেবারেই，শুখু মাঝে মাঝে। সেই সব প্রস্তরমূর্তির পৃর্বতন খড়মাটির পা দেখিয়েছি মাত্র।＂

তা কি সষ্ভব ？মহৎ মানুমের প্রস্তরমূর্তিতে ক্রমাগত ছেনি－হাডুড়ি চালালে কয়েক কিলোগ্রাম মার্বেল－ডাস্টইই যে শুধু পাওয়া যাবে। ‘খড়মাটির পা’－য়ের সন্ধানী লেখককে কষ্ট করে যেতে रবে বারোয়ার্নিতলায়，পর্রিত্যত্ত গর্ষভবাহিনী মনসা বা ওলাবিবির মাটির মৃর্তির পদতলে। চাঁদের ‘খড়মাটির পা’ লুকানো আছে। রামমোহন，দেরেক্র্রনাথ，হরিশচন্দ্র，বা কালীপ্রসন্ন সিংহেন ‘মার্বেল্ স্ট্যাए＇তে ‘খড়মাটি’র পা কোথায় যে，‘কালাপাহাড়ী’ জ্ञাসযেমিতে লেখক তা দেখাবেন ？

यে＇অনুপপত্তি’র মীমাংসা एয়নি—কেন সুনীল বল্নেছিলেন＇ब্বাসखেমি’ আধুনিক কथাসাহিত্যের একটী উৎক্ষষ আঙ্গিক－তারও একই সমাখান：

আপনার－আমার মতো ঐ ল্্র্্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিকও জান্নে ：বৈদিক যজ্ঞবিষিকে নিন্দা করার সময় শাক্যসিংহ অথ্বা তাপ্রিক পঞ্প－মকারকে ভৎসনা করার সময় আদি শক্করাচার্য ‘‘্লাসযেমি’’－র আশ্রয় নেননি। ‘সুন্দর’কে হত্তার অপরাধে কালাপাহাড়，একই হেডুতে চরম
 হয়েছিলেন র্রাসযেমাস！অপরাభবোষে দিশেহারা লেখক নিজেকে সাষ্খ্না দিতে তাই ভ্লাসফেমির জয়গান করছেন দহ্মরাজার দক্ষতায়। সেটাই সবচেয়ে বেদনাবহ！

সুতরাং বুঝতেই পারছেন，অত প্রকাণ্ড একট ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভিতর অত ছোট্ট একটা কালানৌচিত্যদোষ দেখারার উদ্দেশ্য কোন ছিদ্রানুসন্ধান－প্রবণতা নয়। কী জানেন？ ‘শ্পুনারিজম’－এ ম্নিপ অব ‘ট将’（tongue）হয়！মূক হারার সৌভাগ্য যার হয়নি，মাঝে－মাঝে তার মুখ ‘ফক্সাবেই’ ！চিক তেমনি সাক্ষর হবার দুর্ভাগ্য যার হয়েছে，মাবে মাঝে তাকে 152

‘পেপোমামাম্বোলিজ্ম’এ ভুগতে হবেই। ইঞ্জিরি-ইর্রফে না লিখলে মালুম হবে না। আমি সেই বিচিত্র রোগটার কথ্ৰ বনছি: pcn-somnambulism! অর্থা! ঘুমাতে घুমাতে কলম
 লেখ<ের ‘বিপ্ধাসঘাতক’ কেতাবের প্রথম সং্ক্করণ জ্জেগাড় করতে পারেন তাহলে দেখরেন মদীয় লেখনী কী বিশ্রী বিশাসঘাতকত করেছিল! आমি লিখেছিলাম, "জালিয়ানওয়ালারাগের
 লিটেছি, প্রুख্ সংশোধন করিনি, থ্রিষ্ট অর্ডার দিয়েছি। ছাপা বইখানি হাতে পাওয়ার আগে মানুমই হয়নি শে, কনমটা মুমের মোরে ‘নাইচ্ছড’ লিখতে ‘নোবেল প্রাইজ’ লিযেছে!
 করা যাক: পুরান্া কালের কিস্সা। সে অनেকদিন আগেকার কথা। বজ-সরস্বতী ঢখন কোন হোলসেলার ‘ঢাইকুন’এর কারাগার্রে বদ্দিনী নন। নানান গোষ্ঠীর বাকবিত্ছার ‘টইফৃন’ বইত সাহিতের आনन্দ বাজরে। হরেক পেড়-এ হরেক চিড়িয়ার কিচির-মিচিন। সবচেয়ে
 ওড়াউড়ি করতেন। হপ্ৰার ওৰু একটি বিলেষ বার ছিন ভিন-পালকী কুকড়োর কজ্জায: শনিবারটা।

প্রবাসীতে ধারাবাহিকতাবে প্রকাশিত হচ্ছে একটি মুগাচ্তকাীী উপন্যাস: গোরা। লেথক



 করে দিত্ন।। এ-হেন লেখকেন কলম বেমক্কে পড়़ গেল গভীর গাড্ডায়: ‘পেলোল্নাম্বোলিজম’! প্রবাসীত ছপা হল,

অ্মণকালের জন্য রমাপতি চছহিয়া দেথিল, গোরার সুদীর্ঘ দেহ সুদীর্ঘতর ছায়া ফেলিয়া
 নজরে পढড়েছ ? লাইনটা দ্বিতীয়বায় পড়ন। সহজে পড়রে না। 'শনির দৃষ্টি' চাই বে! পররর


অপেক্কে দীর্घতর কর্রারার!
 মাপ পর্যষ্ত হরু নোবেল-লর্রিয়েটে লেখকের খামখেয়ানীত্ এদিক-ওদিক হতে পারত না ! আর আজ...থাক! ‘‘্যাড নশিয়াম’ হয়ে যাচ্ছ!

হায়রে কবে কেটে গেছে সজনীকান্ঠের কাল!

## ใৈकिग्ऱपूপসश्रात:

আপনারা এবার ঐ সষ্ত প্রশ্টট করতে পারেন, " হেড অফিসেের বড়াবারু মতো ছাৎ এমন
 মর্রিয়া হর্যে উঠেছিলেন কেন?"

উপসহহহরে সেই কৈফিয্যেটুই দাখিল করি। একেবারে গোড়া থেকে:
‘ইতিহাস’ মেয়েেরির সল্গে এককানে আমার ‘কাফ-্যাভ’ হয়েয়িন। সে অনেককাল আগে। ও তখन বেড়া-বিনুনী বাধ্ধে, আমি হাফ-প্যান্টে রে্ট। স্বুলজীবনেই শেষ করেছিলাম বকিম আর
 একটি ইংরেজি বই পড়েছি, তাও বাবা-মশাই সাহায় করায়। লুই ক্যারনেের: ज্যালিস
 মাক্কেটিয়ার্স। ইর্রেজি অনুবাদে। কিন্ত তার পরেই ইতিহলের সল্গে ছাড়াছাড়ি। ঐ
 বি. ই. কলেজে। যে-আমলের কথা তখল্না ‘জেনারেশান গ্াাপ’ শদ্টা পয়দা হয়নি। আর এ কিছু চৌদ বছরের জনা বনবাস নয়। চার বছরের জন্য বি. ই. কলেজের ছাত্রাবাস। তবু একটা


বাবা তৎফ্巾গাৎ বললেন, ঢোমার জীবন, তুমি বেছে নেবে। তবে তোমার সংসারে রোজ
 সশ্পাদকের বাজার-বাজরে তেমাকে লাঞ্ভিত না হতে হয়। আর বেটাকে 'সতি’ বলে মনেগাণে ব্ম্রে পারবে তা লিখতে ভয় পাবে না।

আমি পাস করে বের্রিয়ে আসার আগো তিনি ম্ষর্গে গেছেন। সেদিন ক্কুক হলেও আজ
 ছড়া ?

 কथा आপনারা জানেন না। ছদ্মনামে প্রকাশ করতে হয়েছিন, স্বনামে সাহিতসসেবার সরকরী অनूমতি না পাওয়ায়। রাওয়ালা একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। মাt্রিকের জুট্টিতে পড়া থ্রি



 মহাকালের মন্দির নাতে বাজরে চনছে। আমার মতে অপরিণত লেখ্কের সেই প্রথম উপनাসটি ম্লেলোড্রমাটিক! কিষ্ঠ প্রকাশকমশাই কিছুতেই রাজী হননি তার প্রকাশ বা্ধ করতত। মুশকিন এই বে, তার এডিশান হয়ে চলেঢে আজও। বোধকরি একট゙ঢ বিশেষ বয়লের


 ইতিহাস’ রচনার শিক্ষা ও যোগ্তण আমার নেই। ‘đতিशসিক কালের কাহিনী’
 নन। কাহিনী একজন মহীয়সী বাস্তব মহিলাকে অবউম্ করে। তাঁর নামে কলকাতায় এবটি



বরং কিছুত্। ধরা দিয়েছে আনন্দস্বরীপিণীতে। নায়ক কুমারজীব শুধু নন, অন্যান্য প্রধান চরিত্র-কালিদাস, বুদ্ধযশ, ফা-হিয়েন, বুদ্ধভদ্র, ঢাও চিং, এবং নায়কের ভগিনী—প্রধান নারীচরিত্র অক্ষুমতী প্রভৃতি প্রত্যেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ঘটনাস্থল শরদিন্দুর মরু ও সঙ্য কাহিনীর ঘটনাস্থলের কাছাকাছি। লাডলি বেগম পুরোপুরি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এছাড়া সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম গ্রন্ছে দুটি ঐতিহাসিক কালের নামহীন ছোটগল্প আছ্ ; একটি মৌর্যযুগের, একটি তুপ্তযুগের। লা-জবাব দেহল্নী অপরাপা আগ্রাতেশের-শাহ্র প্রধান স্থপতিকে নায়ক করে আর একটি বড় গল্প লিখেছি।

স্যার আর্থার কন্যান ডড্যেল-এর একটি বিচিত্র শৈলী এককানে আমার মন কেড়েছিল। সেই রচনাভঙ্গিতে আর কোনও সাহিত্যিককে ঐতিহাসিক-রস পরিবেশন করতে দেথিনি। কন্যান .ড়্যেল-এর "ব্রিগেডিয়ার জেরার্ড সিরিজ"। একজন সাধারণ ফরাসী সৈনিকের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে ন্পথ্যে নেপোলিয়ান ফুটে উঠ্ছেন। ঐ আপ্গিকে আমি দুজন বাঙালীর ঐতিহাসিক কাগুকারখানা লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছি অপরের জবানবন্দির মা্যামে: "আমি নেতাজীকে দেখেছি" এবং "আমি রাসবিহারীকে দেখেছি"। দুটিই "প্রত্ক্ক্রদর্শীর জবানবন্দি"তে।

হালের কথায় আসি।গত বছর একটাঢাউসকাজ শেষ করে লেখা ছেড়ে পড়ায় মন দেওয়া গেল। অর্থাৎ না-মানুষী "বিশ্পকোষের প্রথম থ প্রকাশিত হবার পর তরু করলাম সুনীল গঙ্গেপাধ্যায়ের সেই সময়।

বইটা শেষ করে মনে একটা খটকা লাগল!
কোন সামাজিক অভ্যুখানই তো স্বয়ষ্ভ্ লিক্গের মতো অলৌকিক ক্ষমতায় মাটি ষ্ৰঁড়ে হঠাৎ গজ্জিয়ে উঠতে পারে না। শিবনাথ শা/্ত্রী যাকে বলেছেন ‘বभের নবযুগ’, পরেে যার নাম হয়েছিল ‘বেঙল রেনেসোস’, তার ভগীরথ রাজা রামমোহন রায়। সেখান থেকেই সেই সময়-য়ের সুচনা। কিষ্ু রামমোহন তো স্বয়ষ্ভূ হতে পারেন না। বিবর্তনের একটি পুর্বযুগের ফক্ষুষারা যে অনিবার্য। কালের ধারাবাহিকতা একটা থাকতেই হবে। প্রাগ্বর্তী ‘সেইতর সময়’ থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে। কিন্তু ইতিহাস তো সে-কথা বলছে না! কেন?

ঊনবিংশ শতাব্দী সাদায়-কালোয় মেশানো। সে যেন শরৎকালের আকাশ। মেঘরৌদ্রের পর্যায়ক্রম লুকোচুরি। একদিকে বাইজী-বেড়ালের বে’-বুলবুল-বাবুকালচার, অন্যদিকে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের অতন্দ্র সাধনার আশীর্বাদ। তুলনায় অষ্টাদশ শতাব্দী নীরক্ধ অন্ধকারাচ্ছ্ন শ্রাবণের অমারাত্রি। অধুমাত্র তথ্যের অপ্রতুলতা নয়, यেট্রকু দৃষ্টিগোচর जাও পক্কিল, ক্রেদাক্ত, আদ্যণ্ত পুতিগন্ধময় পুরীষ! ভারতচন্দ্রের অন্নদমমগ্গল অথবা রামপ্রসাদের বিশুদ্র কানীকীর্তন সমকালীন জনগণের সঙ্গে সম্পর্কবিমুক্ত। সতীদাহ প্রথাটাকে তখন্া কেউ আপত্তিকর বলেই ভাবতে শেখেনি, বিধবাবিবাহ একটা অলীক কবিকষ্পনা, কুলীনপাত্রের ধর্মপড্রী-সংখ্যা ওুনতির একক ‘কুড়ি’! त্রীশিক্শ্ এবং বৈধব্যযোগ বাগর্থের মতো সম্পৃক্ত। ‘সেইতর সময়’-এর উপাদান: হামাদ, বগ্গী, ইংরেজ, মীরজাফর, রেজা খা, দেবী সিংহ, ছিয়াব্তরের মম্তস্তর।

জাতীয় উন্মাদনায় সিরাজ বা মহারাজ নন্দকুমারকে আদর্শ নায়ক খাড়া করার চেষ্টা
 কথ্থ নয় ? বিবর্তনের একটি ফল্শুখারা যে থাকতেই হবে। লোকচস্মুর অন্তরালে কেউ-না-কেউ নদীয়ার সেই প্রেমানন্দে পাগল বিদ্রোহী পখিতের পর্ণকুটীর থেকে হোমাগ্:ি-শিখাটি নিশয়

 কেউ-না-কেউ নিক্য় করে গেছ্েেন অষ্ঠদশশশতাদ্দীর অমারাত্রে অতন্দ্র ‘রাত্রির-তপস্যা"।
বুড়ো ইতিহাস সে-কথা বেমালুম ভুলে বসে আছ্র।

 বীরসিংহের সিংহের পাশাপাশিও সেই কেশরীকে বেমানান লাগত না-কী পাতিত্তে, कী



তার কোন প্রামািিক জীবনী নেই! বাঙালী চরিতাভিষান-এর পতিতেরা না ֵুঁজে পেয়েছেন তाँর জন্মणরিখি, না তিরোধান দিবস! কেন গো?

जপরাখ তুরুতর। সেই আশ্যাভিমানী পজিত সমকালীন মহামহোপাখ্যায়্রের পদাক


 রাজানুহহ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন অরন্যচারী পতিত। তাই সমকালীन পজিতদের

 ஸিল্ভিড়ী পত্রপ্রেমী সেই অজীবন অরণাচারী ইতিহােে চিছ্তিত হয়ে রইলেন ‘‘ুনো রামনাथ’ नाমে!

ইতিহাস রচনা করে রাজানুগুহোগী একডালে-বসা ‘ফম-সব-পঙ্ছ’! ! ইানীং যেমন বিতিন্ন রাজনৈতিক দলের পার্টি-ফাঙ অথ্বা বৃহৎ পব্রিকাগোষ্ঠীর जর্থানুকুল্যে সাহিতোর বিচার-সমালোচনা-ইতিহাস রচিত হয়। একই পুরক্কার একই পণিতকে ঘুরে ফিরে লেওয়ার आয়োজন হয়। একডালে-বসা ‘বার্ডস অব দ্য সেম ঙ্সোর’ পার্থব্তর্তীর কানে কানে গান গো়্ে চলে, "তোর গান প্ঁচি রে/সব ভুলে গোছি রে।" সে-আমলেও তাই হত। ঐ ‘‘ুলো বামুনটাকে’ ইতিহলের পাতা থেকে একেবারে बেঁঢিয়ে বিদায় করা যায়নি। বিচিত্র হেতুতে।
 भারে ? রাজা-বাহাদুরের সভাকবি ज বে ইতিহালে লিঢে রেেে গেছেন। সেই বিচারসভায়
 তর্কনাগীশ, শা|্ডিপুরেরে গোমামীপাদ রাধারামাহন বিদ্যাবাচ্প্পতি এমনকি ত্রিবেণীর সেই






‘কथাসাহিত্ত-ব্যবসায়ী’ ‘ঁাকে নায়করূপে লাভ কর্রার অনুপযুক্ত।
অনুসন্ধান কার্যে কিষ্ুু ক্ষান্ত হইনি।
খুঁজতে-খুঁজতে-খুঁজতে অবশেষে হাতে এল চব্বিশ পৃষ্ঠার একটি চটি বই। শীর্ণ কিন্তু প্রামাণিক। প্রকাশক: বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ। লেখক: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যসাধক চরিতমালার ঊননব্বইতম পুস্তিকাটি: চতুষ্পাঠীর যুগে বিদুষী মহিলা।

তিনজন অলোকসামান্যার কথা লিথে গেছেন গবেষক: হটী বিদ্যালক্কার, হু বিদ্যালক্কার এবং দ্রবময়ী। প্রথম দুজনের জীবনের অনেকটা অষ্টাদশ শতকে।

স্তষ্ভিত হতে হল। যা থ্থুজছছ। নায়ক নয়, নায়িকা। অঙ্ঠাদশ শতাব্দীর প্রস্তাবিত ‘ঐতিহাসিক উপন্যাসর’এ. কেন্দ্রীয় চরিত। পেয়েছি তাঁর সন্ধান। যিনি নবদ্বীপ থেকে মশালটি পৌছছে দিয়েছিলেন রাধানগরে! নিমাই আর রাজা রামমোহনেের মাঝখানের ‘মিসিং নিংক’!

হৃী আর হুুর বাস্তবজীবনের মিশ্র উপাদানে গড়ে়ে উঠ্তত খাকে আমার মানসকন্যার জীবनी: রূপমঞ্জনী।

কিজ্ট্g কেউ কি বিশ্যাস করবে এসব ঐতিহাসিক তথ্য?
রাজা রামমোহনের জন্মের পুর্বদশকে বর্ধমানের সোঞাই আমে এক টুলো পগ্তিত গ্রামসমাজের কৃপমণৃকতার বিরুদ্ধে একা রৃখে দাঁড়াচ্ছেন! ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যাকে সহ্মরণের চিতা থেকে তুল্েে আনছেন। তাকে সাহ্ষর করছেন, তাকে শিক্ষিতা করছেন, পত্তিত করছেন ! আর তার পরের দশকে সেই পিত্হীন পূর্ণবৌবনা পল্লীীগ্রামে কৃপমত্ৰকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। সমাজ সেই চিতার্টষ্টাকে আশ্রয় দিত়ে অস্বীকৃত। চিতাব্রষ্ঠা উপনীত হচ্ছেন কাশীধামে। সেখানকার পগ্তিতসমাজ থেকে বিদ্যালকার উপাধি লাভ করেছিলেন। কাশীধামেই খুলে বসেছিলেন এক চতুম্পাঠী। পুর্ণযুবত্তী অধ্যাপিকা—অসক্কেচে জ্ঞানদান করতেন প্রায় সমবয়সী ছাত্রদের ! শেখাতেন-কাব্য, অলক্কার, নব্যন্যায়, বেদান্ত। প্রকাশ্যে 'পণ্তিতসভায় তর্কাদিতে যোগ দিতে সকককাচ নেই, আপত্তি নেই দক্ষিণা গ্অহণ করতে।

দ্বিতীয়া : श্যু বিদ্যালক্কার। পিতৃদত্ত নাম : র্পমজ্জরী। রাজ্জা রামমোহনের প্রায়. সমবয়সী। বর্ষমানের আমে চতুম্পাঠী স্ছাপন করে অধ্যাপনা করতেন। তিনি চিরকুমারী। সরগ্রামনিবাসী আচার্य গোকুলানন্দ তর্কালক্কারের কাছে চরক, সুশ্রুত, নিদান ইত্যাদি আয়ত্ত করে নরনারী নির্বিশেষে কবিরাজ হিসাবে গ্রামবাংলায় চিকিৎসা করতেন। অ'্টাদশ শতাব্দীতে! আশ্চর্যের কথ্থা : তিনি প্রকাশ্যে উপস্হিত হতেন পুরুষের বেশে ! মুত্তিতমষ্তকে দীর্ঘ অর্কফল্লা, পরিধানে খুতি-পিরাণ-উত্তরীয়। লেখকের কষ্পনায় নয়। বাস্তবে!

দুটি বড় জাতের কাজ অর্ধসমাপ্ত পড়ে আছে। লেওনার্দো দ্য ভিঞ্চির উপর একখানা বই। আর না - মানুষী ‘বিশ্ষকোষ’এর মেরুদণী পর্যায়। কিষ্ত জাত-পল্লবগ্রাহী হলে যা হয়! সেসব পালুলিপি দেরাজবন্ধ করে লিখতে বসলুম : রুপমজ্জরী। অষ্ঠাদশ শতাব্দীর বৃহত্তর বঙ্গদেশের উপর একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। কিত্টु ঐতিহাসিক তথ্য যে নিতাষ্তই অब্প ! কল্পনায় কতদূর পাদপূরণ অনুম্মেদনযোগ্য? সেই সমস্যার সমাধান সঙ্ধানেই লেখা বন্ধ রেথে ফের পড়া থুরু করা গেল-নানান জাতের ঐতিহাসিক উপন্যাস আর তার উপর আলোচনা। তা থেকেই এ প্রবন্ধটির উৎপত্তি।

আমার মরে হয়েছে ‘সাহিত্যের নিত্যসত্য’র অজুহাতে আমরা, ইদানীংকালের সাহিি্যিকেরা,

শালীনতার সীমা লঙ্যন করে চলেছি! আইত্যানহো এবং রাজসিংহ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বে ছাড়পত্র দিয়েছেন সেটার অপবাবহার করছি আমরা। একথাই বা কেমন করে ভুলি, A Tale of Two Cities-এর ভূমিকায় ডিকেন্ন 1859 সালে লিখেছিলেন:

Whenever any reference (however slight) is made here to the condition of the French people before or during the Revolution, it is truly made on the faith of the most trustworthy witness.

সজ্ঞনে ডিকেম্স ইতিহাসের গায়ে সস্তক্কেপ না করে দুই নগরীর কাহিনী রচনা করেছিল্নে। ঐতিহাসিক ভুলভ্রাষ্তি সেখানেও আছে। G. K. Chesterton ঢো রসিকতা করে ভূমিকায় বলেছেন : "Like all very creative men, he (Dickens) unfixes the dates of history, and stands as a sort of immortal anachronism."-কিক্ত তা ডিকেকেের ‘সজ্ঞানকৃত’ বিচ্যুতি নয়! আমরা যে: "জেনে শুনে বিষ" করাচ্ছি "পান"!

আর কী আচ্চর্য! কী. অপরিিসীম আশ্চর্য! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র থেকে ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুর সকলেই নীরব দর্শক! যেটা আপনি - আমি বুঝছি বক্সাহিত্যের মহারথীরা তা বোঝেন না ? সকতেই তো কুরুবংশের অন্নদাস নন! তবু কেউ কেন বলছেন না যে, এটা অন্যায় ?

আমি আশাবাদী! আমার দৃঢ় বিশ্যাস কেউ-না-কেউ উটেে দাডড়িয়ে প্রতিবাদ কর্ববেই। হয়তো সে নগণ্য, তুচ্ছ, নামগোত্রহীন এক ফরিয়াদী। তবু সে জিগির তুলবে: লিখে রেখ, আমি প্রতিবা〒 করে গেছিলাম—এ তোমাদের অন্যায় দুতত্রীড়া! ‘ইতিহাস’-কে পণ রেখে পাশা খেলার অধিকার নেই কোনও ঐতিহাসিক উপন্যাসকারের ! প্রকাশ্য রাজসভায় এভাবে ‘ভাষা মহাভারতকার’-এর শ্রদ্ধেয়া জননীর বস্ত্রাধ্পল ধরে আকর্ষণের ছাড়পত্র দিয়ে যাননি রবীীদ্র্রনাथ!

হয়তো সে হতভাগ্য একলা, জোট-নিরপেক্ষ, অন্তেবাসী! বাকি নিরানক্বইজন এককাট্ট! ঘাড় ধরে ওরা লোকটাকে বার করে দেবে রাজসভা থেকে।

দিক। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত সেও পড়েছে। জানে, বিকর্ণকে বরদাষ্ত করেনি স্বাধিকারপ্রমত্তের দল। লোকটা সভাত্যাগ করে চলে যাবে, হয়তো লোকালয় থেকেও উচ্ছেদ করা হবে তাকে। চলে যাবে অরণ্যে। তবে মাথা খাড়া রেখেই।

অত্তেবাসী, অরণ্যচারী, ‘বুনো’ হয় যাওয়া অসামাজিক, অশোভন, হতে পারে-সেটা অমর্যাদার, অগ্গৌরবের নয়।

२। মিলভাঙা，রरीफ্দ্রনাথ，শাाমनी
৩। মহারাজ নन্ককুমার，চతীঢরণ সেন，ন্বপত্র প্রকাশন，ডৃমিকা
8। বান্লা সাহিতে্যে ঐতিহসিক উপন্যাস，ডঃ বিজিত कৃমার দ巨．মিত্র ও মোষ। পৃঃ 197
৫। আদ্দিশী，কামিনী রায়
৬। পলাশীজ ফুফ্ক，তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়，নাভানা，1981，পৃঃ 103



＞0। A Tale of Two Cities，Charles Dickens，p．1．

১২। דাঙাनী চরিতািিখান，সাহिত সংসদ，1976，প্ঃ 507
১৩। মহারা⿸্⿱㇒木⺕


১৭। बেণেন बেয়ে，হ্রেপ্রসাদ শাঙ্⿹勹，पूমিকা
১৮। צুবা রাখালদাস বন্দ্যোभাষ্যায়，［সুনীতিকুমার লिशिত ভূমিকা］মডর্ণ কলম， 1983

२०। রবীल्रরচনাবলী，দूরাশা，ऊন্মশত：সং ৭ম খけ，প্० 338




२१। ஊতিशাসিক উপনাস，সাহিত，রবীন্দ্রনাথ
২৮। রাজ্জসিংश উপন্যাসের মধ্যে ঐতিহাসিক ডুল，স্দুনাথ সরক小র，বক্কিম শতবার্ষিকী সং
२৯। রাজসিংহ，সাহিত，ররীীঙ্রনাথ
৩O। শরদিদ্মু অমনিবাসের ষষ্ঠ খঙ্ সুকুমার লেনকৃত ভূমিকা
0）। শাজদীয়া শিলাদিত প্রিকা，য়৩৮৪，গেরিলা，চাণকা সেন
०२। ৩०। সৌं সময়，সুনীল গস্গেপাধ্যায়，২য় খ৩
08। Use of the Right Word，The Reader＇s，Digest
O\＆। Rolland \＆Tagore，Visva－Bharati，1945，p． 100
৩৬। শে সওগাত，কাজী নজর্ন্ ইসলাম


