$$
\begin{aligned}
& \text { দুক বাংলার }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { প্রবীর ঘোষ ও ওয়াহিদ রেজা }
\end{aligned}
$$



## দুই বাংলার যুক্তিবাদীদের চোেে ধর্ম

# দুই বাংলার <br> যুক্তিবাদীদের ঢোখে ধর্ম 

সম্পাদনা<br>প্রবীর ঘোষ ওয়াহিদ রেজা



# DUI BANGLAR JUKTIBADIDER CHOKHE DHARMA Edited by Prabir Ghosh \& Oyahidh Reja <br> Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing 13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700073 <br> Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041 <br> e-mail : deyspublishing@hotmail.com <br> Rs. 150.00 

ISBN 81-7612-831-7

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০২, মাঘ ১৪০৮ দ্বিতীয় সং্স্করণ : মে ২০১০, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭

প্রচ্ছদ : প্রবীর সামষ্ত

১৫০ টাকা

সর্বग্ব সংর্মিত্ত




প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোন্ ডিন্ক, টেপ, পারশেরেটেড মিডিয়া বা কোনও তथ্য
 উপযুক্ত আইনি ব্যবश্श গহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংতশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বক্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা : দিলীপ দে, লেজার অ্যাল্ড গ্রাফিক্স্ ১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট, ক্নকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বক্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# উৎসর্গ <br> ডঃ আহমদ শরীফ <br> বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদীর স্মৃতিকে শ্রদ্ধা 

প্রবীর ঘোষের অন্যান্য বই

আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না
অলৌকিক নয়, नৌকিক (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ)
সন্ক্কৃতি : সংঘর্ষ ও निর্মাণ
যুক্কিবাদের চোথে নারী-মুক্তি
পিংকি ও অनৌকিকবাবা
অলৌকিক রহসাজালে পিংকি
অলৌকিক রহস্য সন্ধানে পিংকি
বিশ্ব কুইজজ
ধর্ম-সেবা-সম্মোহন
यুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা
প্রবাদ-সংস্কার-কুসংস্কার
স্বাধীনতার পরে ভারতের জলন্ত সমস্যা
অলৌকিক দৃষ্টি রহস্য

সूচিপত্র

কিছ্র কথা / ৯

প্রथম जধाग़
নাঙ্ডিকের ধর্মচিত্তা / আহমদ শরীফ / ১৩
মানূষের জন্যা ধর্ম, না ধর্ম্রে জন্যা মানুষ / কবীর চৌেরুরী / ১৬
মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিবৃদ্ধির রাজটৈতিক পরিপ্রিক্কিত / বদ্রুদ্দীন উমর / ২০
মানবাঙ্গা কাঁদদ ধর্ম্রে প্রহারে / হায়াৎ মামুদ / ৩০

আমার চোেে ধর্ম / বেবী ইসলাম / ৫০
ধর্ম ও সংস্কৃতি / বুলবুল ওসমান / ৫৩
মূল স্রোতে ধাবমান / নূকুর রহমান / ब৯
বিরুদ্ধ স্রোতের যাত্রী / সৈকত চৌধুরী / ৬৮
ধর্মচেতনা ও ঈশ্বরবিশ্ষাস / ওয়াহিদ রেজা / ৭৭
दिकी
সরম্বতী ও শিক্ষ / সুকুমারী ভট্টাচার্य / ৯৯
ধর্ম, নাস্তিকা ও মানবতজ্ৰ / শিবনারায়ণ রায় / ১২৩
শিক্মা, সংস্কৃতি ও ম্মৌবাদ / পবিত্র সরকার / ১৪৩
সভাতার বিবর্তনে ধর্ম / জয়শ্তানুজ বন্দ্যোপাধায় / ১৫৭
বিজ্ঞ্ননমনস্কতা জা্ধুনিক জীবনে অপরিহার্य / ডঃ তারকমোহন দাস / ১৭০ বর্ম © ভারতবর্ষ : आদি-পর্বের র্রপরেখা/ পম্মব সেনকত্ত / ১⿰七


ধর্মের অনুপ্রবেশ : এশিয়ায় আঙ্যঃরাষ্ট্র সম্পর্কের রদবদল / রাধারমন চক্রবর্তী / ২১৭ ভাষা, চৈতন্য ও চিন্তাদর্শনের প্রাকযুগ / আসিত চক্রবর্তী / ২২৯
বামিয়ান ও তালিবান, হিন্দू. তালিবান... / গৌতম রায় / ২৩৭
অনীশ সংস্কৃতি—আধুনিক জীবনের অপরিহার্য সংস্কৃতি / সমীরণ মভুমদার / ২৪৫ ধর্ম ও নারী / কৃষ্ণ বসু / ২৬০
পুনর্বার সীতা / দেবু দত্তশ্তপ্ত / ২৭১
মানুচ্েে ধর্ম—মানবত / সूমিত্রা পদ্মনাভন / ২৮০ ধর্মনিরপেক্ষতার মুঘ ও মুখোশ / প্রবীর ঘোষ / ২৮৯

## কিছু কথা

6.ヶর্ম' মানে উপাসনা. ষ্যান, ভোগ, তস্ত্র
'ধর্ম' মানে ব্রশ্মান্ডের ৷থাঁজ দেহডাত্ডে
'ধর্ম' মানে সৃষ্টিহীন অলস জীবন
‘ধর্ম' মানে মদ, పমথুন, পঞ্চমকার
‘ধর্ম' মানে বলির রক্তে একটা সাগর
‘ধর্ম' মানে মনুর বিধান
'ধর্ম' মানে জাত-পাত্তের ধুর্ত শেয়াল
‘ধর্ম' মানে দলিত রক্ত, আওন ইত্তস্তত
'ধম' মানে দেব-জ্ঞানে পতি সেবা
'ধর্ম' মানে ধনং দেহি, যশঃ দেহি, লোভী প্রার্থনা
'४র্ম' মানে গীর্জায় মোম
'४র্ম' মানে বাইবেলের স্বপ্নচারী গক্পমালা
‘ষর্ম' মানে আদম-ইভের জাকাশকুসুম
‘ষম্ম' মানে বিবর্তনবাদ নিপাত্ত যাক
'ধর্ম' মানে পাপ থথকে রোগ
'ধর্ম' মানে কোরান আসাহর আসমানী বানী
'ধর্ম' মানে নামাজ, রোজা
‘ধর্ম' মানে শরিয়তি আইন
‘ধর্ম' মানে চারটে বফ
"ধর্ম" মানে স্ত্রী ত্রোমার শষ্যক্ষেত্র
'ধর্ম' মানে পুরুষ ডুমি ইচচছ মত লাঙল ঠিল
‘ধর্ম' মানে বোরখ ঢাকা অন্ধকার
'ধর্ম' মানে 'چলনা' প্রথার লজ্জ্জা বাথা
'\&র্ম' মানে বেহেড্েের বেশ্যাখানার ইস্তাহার

‘ধর্ম' মানে সেবা বিনিময়ে ধর্মাত্তর
'ষর্ম' মানে হিন্দু-মুসলিম... ব্রাদারহডের কমপিটিশন
'ধর্ম' মানে দাবিয়ে রেখে বাড়তে হবে
'ধর্ম' মানে পাদরি পোড়াও
'ধর্ম' মানে মসজ্রিদ ভাঙো, মন্দির ওড়াও
‘将’ মানে মাতাল করা দারুণ নেশা
'ধর্ম' মানে গণ-হিস্টিরিয়া
‘‘র্ম’ মানে ধর্মযুদ্ধের মহাশ্যশান
‘ধর্ম' মানে প্রস্নহীন আঘ্মসমর্পণ
'ধ্ম' মানে অলৌকিক মেগা সিরিয়াল
‘ধম্ম’ মানে অনুশাসনের লতাত্ত্র
‘ধর্ম' মানে অচলায়তন এক হোয়াইট হাটস

ওমোট আকাশ<br>ঝড় হবে আজ<br>ঝড় হবে আজ...

> ষর্মের নীলঋাতা বোঝাই সংজ্জা-শব্স
> কালকের অবতারদদর আঁকা কোলাজ
> আজকে ఆ甘ু মনভালোর দিন
> অতীত বাতিল করে সানন্দ সর্ম্ি দিয়েছে নতুন মানুষ
> 'আজ থেকে মানুষের ধর্ম মানবতা'S>
> -প্রবীর ঘোষ

প্রাচীন পৃথিবীর মানব সমাজ্রে ঔরুতেই প্রাঠিষ্ঠানিক ধর্মের ঊপস্থিতি ছিল না। ঔরুতে অসহায় মানুষ প্রকৃত্তির শক্তিকে ভয় ড শ্রদ্ধা করেছে। জল, বড়, বৃষ্টি, নদী, সমুদ্র, বন্যা, आগুন, পাহাড়, অরণ, ভৃমি ইত্যাদি প্রকৃত্রির কাছে অসহায় মানুষ প্রার্থনা জানিয়েছে। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তুষ্ট করতে চেয়েছে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ইত্ত্যাদি নক্ষ্ত, উপগ্রহ, গ্রহকে। আর্থ-সামাজ্রিক প্রয়োজনে গৃহপালিত পঋ-সম্পদের সেবায় নিজ্রেদের নিয়োজিত করেছে। ভৃমি ও নারীর উর্বরতা বৃদ্ধি প্রার্থনা করেছ্, উদ্বৃত্ত ফসল ও গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনে। এ’తুলোই ছিল প্রাচীন দেব-আরাধনার উৎস। এ'সবই আমরা জ্রেনেছি অজস্র প্রप্রবস্তু থেকে।
 यৌথভবে। শজ্বিযান শাসক ও বুদ্ধিমান পুরোহিত ব্রেণী নিজ্জেদের দেবতার প্রতিনিষি， লেবতার দৃত হিসেবে প্রচার কর্রেছে। গড়ে উঠেেে দেবস্থান，অসহায় মানুশের গ্রার্থনা জানাবার স্থান।শাসक ৩ পুরোহিত সম্প্রদায়ের স্যার্থে বৌথ পৃষ্ঠ＜পাষকতায় ধর্ম এ＇ভাবেই প্রতিষ্ঠানে ক্রপাষ্ঠরিত হজ্রেছে। এইসব দেব－পৃজার প্রতিষ্ঠানই মানুম্যে ধর্মকে ওণের
 আলোচিত এই দৃঢ়্র্রিঠ্ঠিত সমাজতত্বের প্রতি পৃর্ণ প্রত্য়য় রেণে সম্পাদনার কাজে আমরা হাত দিত্যেঘ্নিলাম।
এ’কথ ঐতিহাসিকডাবে সত্য যে ভারতীয় উপমহাদেশে গত দশকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের
 আমরা জেনেছ্－ি－ইত্হিাসের অনিবার্য গভি বিপ্পাসের বিপরীত্য যৃক্তির অভিমুথে। তার সত্গে এఆ জ্রেনেছি সত্য ত্টাই এগায়，যত্টা आমরা এগিয়ে নিয়ে যাই। এই বর্মयूদ্ধে，


 หর্ষयুদ্ধে，চিন্তাयूক্ধে আমাদের সেনানী দুই বাংলার পচিশজন চিত্তাবিদ্，সমাজ সচেত্ন， यুফ্টিননস্ক লেধক।

 কিছू লেথকদের নিজ্রের লেথাকে আর৫ বেশি করে ণুগগ মানে পৌছে দেবার জনা একাধিকবার পরিমার্জন，পরিবর্ঠন，পরিবর্ধন ও সংশোধন প্রয়াস। দूই বাল্ার লেখকদের কাহ থেকে ৯ে সহব্যোিিত ও সহমর্মিতা পেফ্যেছি ততে আমরা আপ্ণুত। প্রকাশক


 ঢাঁর লেখাটি দিয্যেছিলেন।

 মনে করবো।

৬ আ⿳亠্厂彡心㇒ 2OOS

ধ্রবীর ঘোষ（ভার়ত） उয়াহিদ রের্জা（বাহ্নাদেশ）

## নাস্তিকের ধর্মচিন্তা

## আহমদ শরীফ

নাঙ্ডিকের জীবচেতনা আছে, জগৎভাবনা আছে, ধর্মচিত্তা নেই। নাস্তিকের অবশ্য ধর্ম সম্বক্ধে চিন্তা আছে। ননাঙ্তিক’ শব্দের বুৎপত্তিগত অভিধা হচ্ছে ‘বেদের অপ্পীরুষেয়তায় আস্থাহীন অর্থাৎ বে বেদকে আসমানী বাগীরূপে মানে না, সেই নাস্তিক। এখন শব্দটি অর্থাডुর লাভ করেছে। এখন নিরীশ্ররকেই নাঙ্ডিক বলা হয়, যারা নাত্তিক তারা শাস্ড্রের সত্যতায় আস্থ রাথে না। তাদের মতে ঔশ্বর যদি এক এবং চিরল্জন হন, তাহলে তিনি জনবছন য়ূর্রোপে আফ্রিকার কালো মানুষের মধ্যে आমেরিকার রেড ইলিয়ানদের কাছু কিংবা চীন-জাপান-অস্ট্রেলিয়া-নিউগিনিতে নবী-অবতার পাঠাননি কেন, কেবল পুরোনো কেন্নান তथা আধুনিক ইজরাইল থেকে সুల্যেজ অবধি একটা বিরল বসতি অध্চনে এবং ক্দুদ্র জনগোচ্ঠীর মধোই ওখু এক লদ্ম চব্বিশ/চপ্মিশ কিংবা দুইলদ্ষ চব্সিশ/চপ্পিশজন নবী পাঠালেন কেন ? ভারতেই বা কৃর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও রাম কৃষ্ণ্কে পাঠালেন কেন্ন ? মনুমের কাছে ঈশ্বরই যদি তাদের হিতার্থে আদেশ-নির্দেশ পাঠাতেন, তাহলে সে-বাণীর মধ্যে পার্থক্য ও বৈপরীত থাকত না। आর থাকত না সাময়িকত। অ অন্তর্যামী अশ্বর কেন্ন কালে কালে স্থানে স্থনে স্ববিরোধী বিপরীত্মুখী বাণী পাঠারেন মানুষেে মধ্যে বিরোধ-বিবাদবিচ্ছেদ এবং নিত্যকালের সংঘর্ষ-সংঘাত ঘটানোর জনো ? অজ্ঞ মানুমের কল্পনাপ্রসূত বলেই ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, নারী কি পুরুষ তা আজো নির্ণিত হয়নি। তিনি কেন কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করলেন বিপ্পজগৎ সে সম্মন্ধেও কে৬ একমত নয়। শাশ্ত্র গ্থষ্তণ্ৰলোর মধ্যে সমকালের পৃথিবীর মানুষের গৌ্রিক গোষ্ঠীক এবং অবস্থানগত ভৌগোলিক পরিচিতিও নেই। নেই প্রাকৃতিক বৈচিত্রের বয়ানও। তাছাড়া আধূনিক বিজ্ঞানসম্মত তত্ট, তথ্য এবং সতাও দুর্নভ দूনিয়ার সব চালু শাস্র্রগ্গচ্ছে। এজন্যে শাস্ত্র গ্রষ্থजুলোকে মানবমনীষা প্রসুত বলে সহজেই লোকে চিহ্তিত করে, আস্তিকমাত্রই স্বশাস্ত্র ব্যতীত অন্যদের শাস্ত্রকে ভুল, ত্রুটিপূর্ণ কিংবা সরাসরি বানানো শাস্শ্র বলেই জনে। শৈশব-বান্যের মগজ-ধোলাইয়ের ফলে বিশ্ষাস-সংস্কার পুষ্ট মানুষ 心ার ইহপরকালে প্রসৃত জীবনে জ্ঞান-বুদ্ধি-यুক্তি প্রয়োগে স্বশাস্ত্র যাচাই-বাছাই করার সাহস পায় না আঅ্যপ্রত্যয়ের ও সাহসের অভাবে। অতএব, কেউ অন্য কারো শাস্ত্র সত্য বনে জানে না, মানে না। কাজেই গড়ে শাস্ত্রমাত্রই মিথ্যা, বানানো, কেবল একটি






 সনের] সানের ভাদ্রসংখ্যা মাপিক 'নবনন' নামের সাহিত্য পত্রিকায় বেগম রোকেয়া













 অત্ত্যামী বলে জেনে-মেনেও করে না ছেন অপরাধ-অপক্ম-অনায়া নেই।

 করে মা্র। ত্বু গ্রলোতন প্রল হলে সেই সব आা্ডিক মানুম করে না হেন অপকর্ম জগતে নেই।








করেন না। বश্জনহিতে বহ্জনসুখে সামাজিক ও রাট্ট্রিক নীতি নিয়ম চালু করার কথাই বলেন। মানুষ মতবাদীর দলীয় জীবনে ভরসা রাথে, তাই স্বশাস্ত্র-মানা চোর-ডাক--fıटথোবাদী, মস্তান-ওળ-ঘুনীদের ঘৃণ্য মরে করে না, সহ্য করে স্বদলীয় বলে।
 -॥ করে, পতিত না করে, বিতাড়িত না করে অন্তত পীড়িত-লাঞ্ְিত না করে আাশ্যকেরা স্বঙ্তি পায় না। উম্নেখ্য যে গত শতকের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় థমার দত্ত প্রমুখ নাস্তিক ছিলেন, অনেকেই ছিলেন প্রত্যক্রবাদী ও সংশয়বাদী এবং উরা ছিলেন ভাব-চিত্তা-কর্ম-আচরণণ-চরিত্রে, আদর্শে ও নৈতিক চেতনায় ख্যানে-গুণে-মনীষয় মহৎ মানুষ। নেনিন-স্টালিন-মাও সে ডুং-জওয়াহের নাল সার্র্র,
 মানুষকে শোষণ-পীড়ন পেষণ-দমন-লাঙ্ছনামুক্ত করার জনো যারা গ্রাণপণ সংগ্রামে রত, তারা হচ্ছে মানবদরদী নাঙ্ডিক-নিরীশর কম্যুনিস্টরাই। কমুানিস্টরা কি নিরীশ্ষর বলে অমনুষ?

মন্োবিজ্ঞানীর ও দার্শনিকের মতে অজ্ब-অসহায় ফ্ফতিভীরু মানুমের ভীরুতা থেকেই ঈপ্বরতর্েের উদ্যে। তাই কল্পনাসৃষ্ট বিভি্নকালের ও স্থানের ঈশ্বরে কোন সাদ্শা নেই। মনুষকে ও শয়তানকে কেন সৃষ্টি করা হন, মানুষকে কেন পাপ করার अধিকার দেয়া হন, শাস্তিই বা দেয়া হবে কেন্ন ? তাতে কার কি উপকার বা লাভ ? এসব প্রশ্సল্নর উত্তর মেলে না। যুক্তিবাদী আশ্যপ্রত্য়ী সাহসী মানুমমাত্রই তাই নাস্ডিক নিরীশ্ধর।

## মানুভের জন্য ধর্ম, না ধর্মের জন্য মনুষ? কবীর ঢৌ̛สীী

সব ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত মানবকল্যাণের ধারণা, শাস্তি ও সম্প্রীতি, পরহিত্রত। সেই আদিকাল থেকে পৃথিবীর তাবe ধর্মপ্রচারকরা জোর দিত্যেছেন শাস্তি, ভালবাসা, সেবা ও পরোপকারের উপর, আদেশ দিয়েছেন হিংসা ৫ দ্বেষ, লোভ ও সহিংসতা পরিহার করতে। তাঁরা তুরুত্ব আরোপ করেছেল মননুেে মনুমে মিনন, সৌহার্দা ও সহিষুণ্তার উপর, সক্কীর্ণতা ও বিভেদের উপর নয়, ওদার্য ও মৈত্রীর উপর।

সব ষর্মেই কিছू পানनীয় প্রথা ও আচার আছে, কিছू আনুষ্ঠানিকতা আছে।এঐলির
 মান্রাতিরিক ওরুত্ব দিলে, ধর্মের আচার অনুষ্ঘ (a) পালনই সব চাইতে জরুরি এই


তথন আর ধর্ম সব মানুষের জন্য ক্রে করে না, ধর্ম সীমিত হয়ে পড়ে এবটা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে, মিলন্নের্ঠিঁইঁতে বিভেদের কথাই তখন বড় হয়ে ওঠে,
 ভয়াবহ পরিস্থিতির উস্টব হয় যখন রাষ্ট্রীয় শক্তি এর মধো নাক গলায়, ব্যক্কিমানুষের ধর্ম পালন বা না পালন করার উপর খবরদারি করার অধিকার ও দায়িত্র যথন রাষ্ট্র নিজের উপর টেনে নেয়। মধ্যযুগে এই দুর্তাগাজনক ঘট্নাটিই ঘটেছিল। অবশ্য পাশ্চাত্য জগতে তখন ঢাৰই ছিল সর্বশক্তিমান, চার্চের সংষ্ঞার মধ্যেই রাষ্ট্র অন্তর্ডুক্ত ছিল এবং জাগতিক ও আধ্যাখ্যিক উভয় অগনেই চার্চের ফমতা ছিন সর্ববাপ্পী ও ছৃড়ান্ত।

ধর্মীয় অন্ধত্র, অসহিষ্ণুত ও গৌড়ামি মধ্যযুগের ইউরোপে এক বিভীষিকাময় পরিবেশের জন্ম দিয়েছিন। সशुদশ শতাবীতত সেখানে এ্রীষ্টীয় ধর্মাবলন্ধীদের মধ্যেই গ্রোটেস্টান্ট এ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মানুষ একে অন্যের বিরুদ্ধে ত্রিশ বৎসর ব্যাপী রক্ক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। মধ্যযুপে সামন্ততাপ্ত্রিক সমাজ বাবস্থায় ধর্মকে শাসনের অনাতম হাতিয়ার রূপে বাবহার করা হয়। রোমান ক্যার্থলিক চার্চরর সমর্থনে সকন রকম মুক্ত চিন্তাকে অকূরেই ধ্বংস করার লক্ষে এবং রাজার যাবতীয় ব্বৈরাচারী কার্যকলাপকে বৈধতা দানের জনা তখন ইউরোপে অমানবিক ব্যাসফেমি আইনের বাপক বাবহার ওরু হয়। চার্চের একমুমী বাধ্যতামূলক মতবাদ ও শিক্মার
 সাঙ্ণ গাপ্ত ইনকুইজিশান আদালত এই কাজটিই করে। অসামান্য সাহসী

 ルাতুনে পুড়িয়ে মারা হয়। ১৫৪৩ সালে ওই ভাবেই হত্যা করা হয় জ্যোতির্বিষ্ঞানী কপারনিকাসকে, ১৬০০ সালে বিজ্ঞানী র্রুনোকে, এবং র্রুনোর পর গ্যানিলিও-৫ শিকার হন ওই ব্ব্যাসফেমি আইনের, यদিও সুচতুর আপসকামিতার সাহায্যে তিনি কোন রকমে বেঁচে যান। ধ্মকে ব্যক্তিগত কর্মের উর্ধ্বে তুলে তাকে রাষ্ট্রের সক্গে সম্পর্কিত করলে নানা রকম বিপত্তির সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী বাট্কিরা তখন নিজ্রেদের স্বার্থে ধর্মীয় গৌড়ামিকে প্রশ্রয় দেন এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মনুষদের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে হিংসা丬্দক ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে ড়ললে রক্তাক্ত সংঘর্ষের পথ সুগম করেন। মধ্যযূগে এ অবস্থা সব চাইতে বেশি ক্রিয়াশীল ছিন, কিস্ট তারপরেও এটা অবলুপু হয় নি, এবং আজও বए স্থানে এর উপস্থিতি আমরা লক্ষ করি। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ধর্ম রূপে একটি বিশেষ ধর্মের ঘোষণা ও স্বীকৃতি দান মধ্যযুগের দিকে মুখ ফেরানোরই সামিল। অবশ্য সাধারণভবে বর্তমান বিশ্বে ধর্মকে এখন রাষ্ট্রব্যবস্থৃ থেকে আলাদা করেই দেখা ছয়,
 অনুসরণ করতে পারে, অন্য কেউ যেন ক্টে্টে বাধা না দেয়, ওধু এইল সুনিশ্চিত করাই আজ রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

আমরা আজকের বাংলাদেলশ স্লিথছি ধর্মের চরম অপব্যবহার। একদিকে কতিপয় রাজনীতিক দল ও বাক্ৰু ধর্মকে হাতিয়ার করে ফ্মমতা দখলের ষড়यষ্ত্র করছ্, অন্যদিকে মৌলবার্দী ধর্মান্ধ কিছ্ম গোষ্ঠী ও ব্যজ্তি ফ্তোয়াবাজিসহ নানা কুকর্ম দাপটের সন্গে চালিয়ে যাচ্ছে। সংগঠিত সম্পদায়ভিত্তিক এই সব তथাকথিত ধার্মিক মানুষরা ধর্মের প্রাণকে হরণ করে নানা রকম সষ্রাসী কর্মকাণের মাধ্যমে আজ .দেশকে অসহনীয় অবস্থায় নিয়ে এসেছে। অথচ ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত দিক থেকে বাংলাদেশ একটি উদার ধর্মনিরপেল্ক মানবতাবাদী সংস্কৃতির দেশ। আমরা চজীদাস, লাनন, হাসন রাজা, রমেশ শীী, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ঐতিহে লালিত। ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসনকালে ও পরবর্তী পাকিস্তানী নয়া-ওপনিবেশিক শাসন-শোষণের যুগে সুপরিকম্পিতভাবে ওই মানবতাবাদী চেতনা ক্কু করার চেষ্টা হয়েছিন। তখন অনেক সাম্প্রদায়িক দাগাহাগামাও হয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে আমাদের জীবনের বিশেষ গৌরবোঙ্জল দুটি ঘটনা হন ৫২-র ভাষা আন্দোলন ও ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। একাত্তরের মুক্তিয়ুদ্দই চড়ান্ত, কিস্ত্র অনিবার্য মুক্তিযুদ্ধের দিকে আমরা এগিয়ে গেছি ধাপে ধাপে। অনীক রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প দিনের মা,্যই এ অঞ্চনের মানুষ উপলক্রি করে যে ওধু ধর্ম নিয়ে একটা

জাতি গড়ে ওঠে না এবং দ্বিজাতিতত্ব একটা অগ্রহণযোগ্য অসার তত্ব।
১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এদেশের মানুচের মনে ধর্মনিরপেফ্ষতার চেতনাকে দৃঢ় করে তুলেছিন। স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতত্ত্রী নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশে আমরা তাই স্বাভাবিকভাবেই ধর্মনিরপেপ্ষতাকে পেলাম আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল নীতি रूপে। সংবিষানে আরও তিনটি জাতীয় মূল নীতির কथा লিপিবদ্ধ হন : জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ఆ সমজতন্ত্র। কিদ্বু দেশের কিছ্র প্রতিক্রিয়াশীী স্বার্থপর কুচ心্রী ব্যক্তি এই নীতিখলি আন্তরিকভাবে মেনে নিতে পারে নি। বস্শুতপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকেই তারা আষ্তরিকতার সাথ্ গ্রহণ করতে পারে নি। তারা একটা প্রতিবিপ্লব সংগঠিত করার জনা সুযোগের অপেক্মা করছিন। সেই কাজটি তারা করল ১৯৭৫-এর আগস্টে, বগব্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্া করে।

জাতির পিতাকে হত্যা করার পর থেকে দেশকে সুপরিকক্পিতভাবে মূক্তিযুদ্ধের সকল ইতিবাচক মূল্যবোধে বর্জিত করার অপচেট্টা চলছে। যে বাঙালিত্রের চেত্না স্বাধীনত সংগ্রামের অন্যতম প্রেরণার উৎস ছিল (স্যরণ করুন এই সব ম্মোগান : জে,গছছ জেগেছে বাঙালি জেগেছে, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর,
 করার লক্ষ্যে আমদানি করা হল উড্জট বাংলাদেক্ীী -জাতীয়তাবাদের তত্ম, যা প্রকৃত পক্ষে মুসলিম সাম্পদায়িক ধর্মडিত্তিত্তে|্ীায়তাবাদেরই ছদ্মবেশী রूপ। ধর্মনিরপেশ্ষত সরাসরি নির্বাসিত হন জ্রিঙিবান থেকে। প্রথমে জেনারেল জিয়ার,
 চেতনাকে ধ্বংস করতে, ধর্মান্ধজস্ট্কি প্রশ্রয় দিতে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে ধনীকে আরও ধনী ও দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করার প্রক্রিয়া, এবং গণত়াষ্ত্রিক মৃন্যবোধ ও আচার আচরণকে ছলেবলেকৌশলে নস্যাত করে স্বৈরাচারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে সোৎসাহে ব্রতী হন। আজ বাংলাদেশের চতুর্দিকে মৌলবাদ ও ধর্মাধ্ধতার বিকাশ ঘটে চলেছে ফ্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের প্রত্যু্ম পৃষ্ঠপোষকতায়। মৌলবাদ ও ধর্মাপ্ধতার অপরিহার্য সঙী হিসাবে আমরা দেশের বিভিন্ন শিক্শপ্রতিষ্ঠানসহ বছ স্থানে আজ দেখতে পাই নিষ্ঠুর পেশীশক্তি এবং হিংশ্র সহিংসতার অবিশ্ধাস্য বিস্তার। স্বাধীনত বিরোধী ধর্মান্ধ ম্যৗলবাদী শক্তি তাদের রাজনৈতিক দল ও ঘাত্রসগগঠন নিয়ে আজ সন্ত্রাসকে একটা সংস্কৃতি ও জীবন দর্শনে পরিণত করেছে। অতি তুছ্হ ঘটনা নিয়ে হত্যা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ছিনতাই রাহাজানি ধর্ষণ সম্পদ ধ্বংস ইত্যাদির কথা নাই বললাম। অथচ সরকার সম্পুর্ণ টদাসীন। প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠান করে ফ্ষমতয় আবারো দীর্ঘকাল থেকে বাংলাদেশকে একটি মধ্যयूগ্গীয় থিওক্র্যাটিক রাষ্ট্রে পাকাপাকিভাবে রূপাক্তরিত করার জন্য তারা বদ্ধপরিকর। কিশ্ু এটা ক্রিছুতেই হতে দেয়া চলে না। মুক্তিযুদ্ধে বিপুল ত্যাগের

মাধামম বাংলাদেশ মানবিকতার জয় ধ্বজা উড়িয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছেল, তাকে
 স্মাধ্ল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমুহ আমাদের স্বাধীনতা সগ্গামের বিরোধিতা করেছিন, यারা আমদের জাতীয়তাবাদের অন্যতম উৎস বাঙালি সংস্কৃতিকে কথনো অন্তর !थUক স্বীকার করে নেয় নি, সর্বদা যারা তাকে একটি বিজাতীয় হিন্দু সংস্কৃতি রূপেই (দখথছে সেই প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহই নিজ্রেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির উగ্দেশ্যে মিথ্যাচার, ইতিহাস বিকৃতিকরণ, ভজামি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে জাতীয় আীবনে সর্ববাগাপী ধ্বংস ও বিরোধের বীজ বপন করে চনেছে। এর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালিয়ে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক প্রগতিশীল রাষ্ট্ররূপে গড়ে তুলতে হবে, যেখানে ধর্ম হবে মানুষের জন্য, সর্বমানুষের কল্যাণের জন্য, যেখানে মানুষ হবে না ধর্মের নামে স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার, মানুষ হবে না মৌলবাদী ধর্মান্ধদের হাতের পুতুল। আমরা বাংলাদেশকে একটি যথার্থ অসাম্প্রদায়িক মানুষের দেশ হিসেবে দেখতে চাই। অসাম্প্রদায়িক মানুষ যান্ত্রিকভাবে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা পালনকে ুরুত্ব দেয় না, সে গুরুত্ব দেয় মানুষের ধর্মকে, যে ধর্মে মানুষের হ্নদয়ই হচ্ছে সর্বাপেক্ণ নুরুত্বপৃর্ণ বিষয়। যে হুদয় সম্পর্কে নজরুল বলেছেন
‘এইখানে এসে লুটইয়া পড়ে সকন বাía মুকুট
এই হৃদয়ই সেই নীলাচল, কাশী
বুদ্ধগয়া এ, জ্রেরুজালেম এ, সুদ্দেনা, কাবাডবন,
মসজিদ এই, মন্দির এই, \{গিজা এই হৃদয়!
আমাদের মনে পড়ে টমাস ূ্গৃইনের (১৭৩৭-১৮০৯) কথ। কত আগে তিনি नিখেছ্ন, আমি বিশ্যাস করি অদ্বিতীয় উশ্ষরে, তার বেশি কিছ্র নয়—আমি বিশ্ষাস করি মানুষের সাম্যে, এবং বিপ্ধাস করি যে ন্যায়বিচার, মমতা, দয়া দাক্ষিণ্য এবং আমদের সঙ্গী মানুষদের সুখী করার প্রয়াসের মধ্যেই ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ নিহিত—আমার হৃদয়ই আমার চার্চ।’

এটাই মানুষের ধর্ম। সত্যিকার ধর্ম। একজন মানুষ যখন তার নিজম্ব সম্প্রদায়ভিত্তিক ধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে এই মানবধর্মও পালন করে তখনই ধর্ম হয়ে ওঠে মানুষের জন্য।

মানবর্মর্মকে উপেক্ষা করে ওধু সম্প্রদায়ভিত্তিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করলে মানুষ আর যথার্থ মননুষ হয়ে ওঠঠ না, তথন আর আমরা মানুষের জন্য ধর্মের কथা ভাবি না, ভাবি যে ধর্মের জনাই বুঝি মানুষ। বর্তমান বাংলাদেশের দুঃসময়ে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করা অত্যাবশ্যক। যত দ্রুত ও স্পষ্টভাবে সে উপলক্কি করবে মে মানুমের জনাই ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়, দেশ তত দ্রুত রাহ্মুক্ত হবে।

# মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিবৃদ্ধির রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত 

বদ্রু্দ্দীন উমর

একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর দ্ব্দ্দুই হলো মৌলিক দ্বন্দ। কিক্তু এই মৌলিক দ্বন্দ ছড়াও সমজে আরও অনেক দ্বন্ঘ দেখা যায়। মৌলিক দ্বন্দের সন্গে অপরাপর দ্বন্টের পার্থক্স এই যে, মৌলিক দ্বন্ঘ যেখানে শ্রমজীবী জনগণ ও তাদের শোষকদের পারস্পরিক দ্বদ্ম সেখানে অপরাপর দ্বন্দওুলো হলো জনগণেরই বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক দ্বন্দ। এই দ্বদ্ঘগুনি আসনে কোনো বৈরীমূন্দক বা শত্রুতামূলক দ্বন্দ নয়। এগুলো হলো অবৈরীমূলক বা অশক্রুতমূলক

 কার্যত অनেক ক্ষেত্রে সফনও হয়। ভাষ্গেি, জাতিগত, আধ্চলিক ও সাম্পদায়িক দ্বেন্দ প্রকৃতপক্ষে জনগণের বিভিন্ন ঔঐশের অশক্রততামূলক দ্বন্দ্ব হলেও প্রায়ই
 করে এবং তাঁদেরকে আয্যঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত করে শ্রেণীসংগ্রাম থেকে বিরত রাথে।

বৃটিশ ভারতীয় উপমহাদেশে তৎকানীন সরকার এবং ভারতীয় শোষক শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা—কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের নেতারা—এভাবেই সাম্প্রদায়িক দ্বন্ঘকে নিজ্রেেের স্বর্থে ব্বাবহার করেছিলেন এবং শেষ পর্যত্ত শ্রেণীদ্বন্ট তো বটেই এমন কি জাতিগত, ভাষাগত, আঞ্পলিক ইত্যাদি দ্বন্মকেও সাম্প্রদায়িক দ্বন্টের অধীনস্থ করে ভারতকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দ্বিধাবিভক্ত করেছিলেন।

১৯৩০-এর দশক থেকে ভারতে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রেণীসংগ্রাম কিম্রটা সংগঠিত হতে থাকলেও এবং চপ্পিশের দশকের মাঝামাঝি সেটা কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করলেও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিকাশ ও বৃদ্ধি ছিলো তার তুলনায় অনেক বেশি। কাজেই ১৯৪৭ সালে রাজনীতি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকত পরিণত হয়েছিলো নির্ধারক শক্টিতে। সারা দেশে প্রগতিশীল রাজনীতির পিছিয়ে পড়া অবস্থ এবং দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতেই সাম্প্রদায়িকতার এই অগ্রগতি সম্তব হয়েছিলো।
 সাপ্শ্রদায়িকতার শক্তি বৃi্ধি পেয়েছে, সেখােই দেখা যাবে প্রগতিশীল শক্তির অব"ষয় ও দুর্বলতার কারণণই সেটা ঘটছে। ভারতে সাম্প্রদায়িকতার শক্তিবৃদ্ধিও এখন এ কারণেই ঘটঢছ।

এ প্রসন্গে মনে রাখা গরকার যে, সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্পদায়িক
 ‘কনিউনিস্ট’ শাসিত রাজ্যগুলোতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ ঘটে নি। কোন সময়ে ছোট !.ছাট আকারে ঘটলেও শ্শথবা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিলেও সরকার ও প্কমতাসীন দলের দ্রুত হস্তক্ষেপের ফলে সেখনে পরিস্থিতি কোন সময়েই আয়ত্তের বাইরে যায় নি। কজেই সত্তর দশকের শেষ থেকে বর্তমান সাম্প্রদায়িক দাঙাহাঙ্গামার আগে পর্যস্ত দেথা গেছে বে, দিপ্লি, বিছার, উত্তর প্রদেশ, হিমাচল, পাা্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ওজরাট, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি রাজ্যে घনঘন সাম্প্রদায়িক দাঙা সাভ্ধও উপরোক্ত ‘কমিউনিস্ট’ শাসিত রাজ্যণুনোতে তুননামূনককাবে প্রগতিশীল শক্তির আধিপত্যের কারণে সেগুলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গামুক্ত এলাকা হিসেবেই এতদিন বজায় থেকেছে। এই দাঙ্গামুক্ত রাজ্যতুলোর শাসক দলের কমিউনিস্ট হিসেবে যতই সীমাবদ্ধতা থকুক, সাম্প্রদায়িকতার বিকুদ্ধে তাদের অবস্থান খুব দৃঢ় থাকার কারণেই এই হাক্গামা পশ্চিমবঙ, কেরাল্কে ত্রিপুরা রাজ্যে এতদিন দেখা যায় নি। অন্যদিক থেকে এ বিষয়টি বিবেচনা কব্নৃল্ল বলা যেতে পারে যে, এইসব রাজ্যে



বর্তমানে উপরোক্ত তিনটি ক্রিজ্যের পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। কেরালা ও ত্রিপুরাতে আগেই কংগ্রেস মষ্ত্রিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমবজ্গে ১৯৭৭ সাল থেকে একটানা সি.भि.এম নেতৃত্বাধীন বাময়ন্ট সরকার ফ্ষমতায় থাকলেও এখন যে সেখানকার রাজনীতি ক্ষেত্রে দক্ষিণপ্যী প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে সেটা বর্তমান সাম্প্রদায়িক হাকামার সময় পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি থেকেই বোঝা যায়। দাঙ্গ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সেখানকার জনগণের একটা বড়ো অংশের উম্নেখযোগ্য ভূমিকা সব্বেও একথা সত্য। তাই এবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গর ক্েেত্রে পশ্চিমবস্গ কোন ব্যতিক্রম নয়, উপরণ্তু যে সব রাজ্যে পরিস্থিতির বেশি অবনতি ঘটেছে পশ্চিমবস্গ হলো সেগুলোরই অন্যতম।

এই ঘটনা থেকে স্পষ্টতাবে বোঝা যায় যে, পশ্চিমবক্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে যথেষ পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঋমতাসীন বামফসন্ট সরকারের রাজনৈতিক অবস্থান সেখানে নানা কারণে আগের তুলনায় অনেক দুর্বল হয়েছে। এই দুর্বলতার কারণেই সি. পি. এম. ও বামযুন্ট সরকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ রোধের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও দাঙ্গ নিয়্ত্রণ করা তাদর পক্ষে সষ্তব হয় নি। এর

জন্য তাদেরকে সমগ্র রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এবং কলকাতাতে কড়াকড়িভাবে দীর্ঘকাनীন সাক্ধ্ आইন জারি করতে হয়েছে। পরিস্থিতির এই অবনতিকে ঔধু সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি হিসেবে দেখলেই হবে না, এটাকে দেখতে হবে সেথানে প্রতিক্রিয়াশীল শজ্তির সাধারণ অগ্রগতি এবং প্রগতিশীল শক্তির সাধারণ পশ্চাদপসরণ হিসেবে। এই পরিবর্তন যে পশ্চিমবক্গের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনেও প্রতিফলিত হবে তাত সন্দেহ নেই।

ভারত ও পশ্চিমবস সম্পর্কে এই আলোচনা দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাসপ্পিক বলেই এতস্ষণ এ আলোচনা করা হলো। আমদের দেশেও এখন সাম্প্পদায়িক শক্তি যেভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে সেটা এখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে উম্নেথয়োগ্য পরিবর্তনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। এথানেও এটা হঠাৎ করে রাতারাতি হয় নি। ধারাবাহিকভাবে এদেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিণতি হিসেবেই এখন এই পরিস্থিতি এখানে দেথা দিয়েছে।

একটু লক্ষ করনেই বোঝা যাবে যে, এরশাদের সামরিক স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলনের সময় যেভাবে ও যাদের নেতৃত্বে সেই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে তাতে গণতর্ত্রের কোন প্রকৃত জয় হয় নি, গণতন্ত্র কক্রোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো লাভ
 এચনো সুপ্রতিষ্ঠিত আছে।

পরিস্থিতি এভাবে অপরিবর্তিত থাজ্যুর অনাতম প্রধান কারণ ওెళু জনগণের সাধারণ পশ্চাৎপদতাই নয়, এদেশ্লেব্ব্যে ব্রেণীটির নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দ্রালন निয়ষ্তিত ও পরিচানিত হয় সেই্রে শ্রেণীটিরও প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির নিদারুণ অভাব, তাদের চেতনায় প্রকৃত প্রগতিশীল ভাবনার অনুপস্থিতি।এ কারণে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত এ্রবং এদেশের সাংস্কৃতিক জগতে সুপরিচিত ও গণ্যমান্য অধিকাশ্ ব্যাক্কির রাজনৈতিক ধ্যানধারণা অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিদের মতোই। শুধু বড় বুর্জোয়া রাজনৈতিক দনগুলোতেই নয়, এমনকি বামপষ্থী দলগুলোতেও যাদের প্রাধান্য তাদের মধ্যেও এ পরিস্থিতি প্রায় একই রকম।

এ কারণে দেশে রাজনৈতিক প্রচারের বিভিন্ন দিক यদি আমরা লস্ষ্য করি, পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখা যাবে যে, এই প্রচারের ক্ষেত্রে জনগণের জনা শিক্ষার কোন উম্মেখযোগ্য উপাদান নেই, জনগণের চিষ্তাচেতনার মান উন্নয়নের কোন চেট্টা নেই, প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে প্রগতির শক্তি বৃদ্ধির সাংস্কৃতিক ভিত্তি গঠনের লক্ষ্য একেবারেই অনুপস্থিত। এখানকার রাজনৈতিক প্রচার প্রচারণার ক্ষেত্রে या প্রবনভাবে উপস্থিত সেটি হলো, নির্যাতনেের বিরুদ্ধে আবেগময় প্রতিরোধ।

চিক্তা-বর্জিত আবেগের প্রাধান্য সমগ্র দৃষ্টিভभি ও প্রচারের ক্ষেত্রে বজায় থাকায় শত্রুকে শারীরিকভাবে চিহ্তিত করা সম্তব হলেও শক্রুর চরিত্র চিহ্তিত করা ওধ্

সাধারণডাবে জনগণই নয়, এমন কি অনেক রাজনৈতিক কর্মীর পক্ষেও সম্ভব হয় না। এখান উగ্মেখ করা দরকার যে, শক্রুকে শারীরিকভাবে চিহ্তিত করা শত্র: সম্প!ক চেতনার একেবার্র প্রাথমিক স্তর, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৪০৩না বে সুরে থাকে সেই স্তর। কাজেই চেতনার এই স্তরে থেকে এমন কোন আাঙ্দালন সঠিকভাবে পরিচালনা করা সষ্ভব নয় যার মাধ্যমে কোন মৌলিক অথবা ৬గনদথযোগ্য আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটানো যায়। কারণ চেতনার এই স্তরে আটকে থেকে কোন আন্দোলন গতি ও শক্তি সঞ্ছয় করে লক্ষ্যবস্তকে আক্রমণ করলে তার দ্ঘারা কোন বিশেষ শส্রুকে শারীরিকভাবে হটিয়ে দেওয়া অথবা নিশ্চিহৃ করা যেতে পারে কিত্তু যে আর্থ-সামাজিক ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে, যে লোষণ বাবস্গার প্রতিনিধিরূপে সেই শত্রু শ্রমজীবী জনগণের বিরুদ্ধে ক্ষমতা ব্যবহার করে, সেই শোষণ ব্যবস্থার অবসান হয় না। এক্ষেত্রে যা ঘটে সেটা হলো, বিদ্যমান শোষণ ব্যবস্शার পরিচালক শারীরিকভাবে পরিবর্তন করে তার স্থলে অন্য এক পরিচালককে ক্ষমতাসীন করা। আমদের দেশে এথনো পর্যন্ত যেসব আন্দোলন ও সংগ্রাম হয়েছে সেঙলোর মাধ্যমে এ কারণেই কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন সস্তব হয় নি। এক নির্যাতকের পরিবর্তে আর এক নির্যাতকের আবির্তাব ঘটেছে।

এখানে আর একটি ञুরত্বপৃর্ণ বিষয়ের উর্ম্যেখ করা দরকার। শোষণ ও





আমাদের দেশে আন্দোলন্কের্রে ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙীর অভাব প্রকটভাবে দেখা यায়। দক্ষিণপপ্থী ও প্রতিক্রিয়াশীী শক্তিসমৃহ ও তাদের রাজনৈতিক দলগুলো শোষণের ব্যাপারটি খুব সতর্কতার সস্সে এড়িয়ে গিয়ে এবং জনগণণর চোথের আড়ালে রেখে আন্দোলন চালাতে চেষ্টা করে। এদিক দিয়ে তাদের সাফ্লেেের একটা কারণ এই যে, শোষণের একটানা কষ্টে মননুষ অনেকটা অভ্যস্ত হলেও নির্বাতনের যম্ত্রণা অন্েক বেশি। তাছাড়া নির্যাতনের মুখে মনুষের আবেগ যেভাবে উজ্জীবিত করা যায় সাধারণভাবে শোষণ আবেগকে সেভাবে উজ্জীবিত করতে পারে না। এ ব্যাপারে একটা বড়ো পার্থক্ দাঁড়ায় এই যে, শোষণকে বোবার জন্য যেখানে সমগ্র শোষণ প্রক্রিয়াকে বোঝা দরকার, সেখানে নির্যাতনকে বোঝা যায় অনেক সরাসরি। এমন কি যে নির্যাতন করহছে তাকে শারীরিকভাবেও চিহিত করা যায়, লभ্মুবম্ণ বা টার্গেকে চোথের সামনে সহজেই দেখা যায়। পুলিশ, মিলিটারি, আমলা, কোন একনায়ক বা ডিক্টেটে, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমঙ্ত্রী প্রভৃতি নির্যাতককে সরাসরি চিহ্নিত করে এজন্যেই আন্দোলনে সহজেই আবেগ সৃষ্টি ও গতি সঞ্চার করা সষ্ভব হয়। কিস্টু এভাবে আন্দোলন দুর্גার গতি এবং বিরাট শক্তি অর্জন করলেও এবং

শারীরিকভাবে শক্রুকে অপসারণ করলেও শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে এবং শোষণকে অব্যাহত রাখার প্রয্যোজনে নির্যাতনও জারী থাকে। ঔখু এক নির্যাতকের স্থানে উদ্ভব ও আবির্ভাব ঘটে অন্য নির্যাতকের।

বামপश্থী ৫ বিপ্নবী নকশালবাড়ি আন্দোলনে জোতদার-মহাজন খতম থেকে ふুরু করে এরশাদ হটাও আন্দোলনের পরিণতির মধ্যে এ কারণেই এদিক দিয়ে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। অনেক ত্যাগ এবং রক্তদান সভ্বেও এ কারণে শক্রুর শারীরিক পরিবর্তন হলেও সমাজকে শ্রমজীবী জনগণের শর্রুমুক্ত করা সম্ভব হয় না।

সাম্প্রদায়িক শক্তি বৃদ্ধির রাজনৈতিক পরিপ্রেশ্ষিত আলোbনা প্রসন্গে উপরোক্ত বিষয়খলোর প্রাসभিকতার কারণেই সেগুলো এখানে উম্মেখ করা হলো। এই প্রাসभিকত ঠিক কি ধরনের সেটা এখন দেখা যেতে পারে।

সাম্প্রদায়িক শক্তির উথান যে সাধারণভাবে সমজে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিকাশ ৫ বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত, এটা আগগও উর্নেখ করা হয়েছে। এক সম্প্রদায়ের সক্সে অন্য সম্প্রদায়ের দ্বল্দ সৃষ্টি করে যখন তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে বৈরীমুলক ব! শঞ্রতামূলক করা হয়, তখন জনগণের দৃষ্টি মৌলিক আর্থ-সামাজিক সম্পর্কসমূহ বা শোষণ প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে রেথে তাদের চেতনাকে নিম্নস্তরে আটকে রাখা হয়। জনগণের চেতনাকে এভাবে নিচ্রে স্তরে আটকে রাখার ব্যাপারে

 অটুট থাকে এবং সেই ভিত্তির ওপর দাফ্ভ্র্ভ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করে।

এই অবস্থাই এদেশে এরশাদ্যিবিরোধী আন্দোলনের পর সৃষ্টি হয়েছে। ঔখ নির্যাতনকারী হিসেবে এরশাদকে আন্দোলনের লক্ষ্যবস্木্ৰ নির্ধারণ করে শেষ পর্যণ্ত তাকে হটাবার জন্য যে এক দফা আন্দোলন হয়েছে সেটা আপাতদৃষ্টিতে সৈৈৈরতন্্টের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও, আসলে তা পরিচালিত হয়েছিলো একজন স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে। স্বৈরাচারী ও স্বৈরতত্ত্র এক জিনিস ব| সমার্থক নয়। স্বৈরতজ্ত্রের একটা নির্দিষ্ঠ আর্থ-সামাজিক ভিক্তি থাকে, উপরিকাঠামোতে সংস্কৃতি ক্ষেত্র থেকেও তার শক্তির একটা যোগান আসে। কাজ্রেই এগুনোকে উপেক্ষা করে স্ৈৈরতস্ত্রের বিরুদ্ধে সত্তিকার এবং অর্থবোধক কোন আন্দোলন সম্ভব নয়। একজন বিশেষ স্বৈরাচারী একটি স্বৈরতাষ্ত্রিক ব্যবস্থার পরিচালক মাত্র। কাজেই একজন স্বৈরাচারীর অপসারণ হলো ঈখু স্বৈরুত্ত্রের একজন পরিচালকের অপসারণ, স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদ নয়। স্বৈরতচ্ত্রের একজন পরিচালক অপসারিত হলেও স্বাভাবিক নিয়মে তার স্থনাভিবিক্ত হয় অন্য স্বৈরাচারী। বাঙলাদেশে এরশাদ-বিরোধী আন্দোলন, তদ্জাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা, ১৯৯১-এর সাধারণ নির্বাচন ইত্যাদির মাধ্যমে এটাই ঘটেছে। এর থেকে কোন বড় অথবা উপ্লেখuোগ্য পরিবর্তন উপর়াক্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে

शय नि।
এখানন জনগাগণর ব্যাপক আন্দোলন ও নির্বাচনের বিষয়টি সংক্ষেপে উম্মেখ করা দরকার। आন্দোলনের সময়, বিশেষত তার হড়াত্ত পর্যায়ে, দেখা যায় জনগণ ঐকাবদ্ধভাবে বাঘের মতো শক্তিশালী হয়ে সাহসের সাথে শক্রর মোকাবেলা করেন। এভাবেই তাঁরা শক্রর মোকাবেলা করেছিলেন ১৯৫২ সানে, ১৯৬৯ সানে এবং ১৯৯০ সানে। এই বাঘের মতো অবাধা শক্কেকে কিডাবে নিয়ষ্ত্রণে এনে এ দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী জনগণকে বাধ্য ভেড়ার পালে পরিণত করে সেটা নির্বাচনকে তাদের স্বার্থে বাবহার করার মব্বেই লক্ষ্য করা যায়। নির্বাচনকে এভাবে ব্যবহারের ক্কেত্রে বুর্জোয়ারা এদেশে ক্রমশ অনেক দক্ষত। অর্জন করেছে। ঢাদের সুদক্ষ কৌশল তারা ১৯৯০-৯১ সালেও প্রয়োগ করেছে। কাজেই আমাদের যে জনগণ ১৯৯০ সালে বাঘের মরো ব্বৈরাচারী এরশাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছ্ছে, তাকেই তারা ১৯৯১ সালে নির্বাচনের মন্ত্র পড়িয়ে ভেড়ার পালে পরিণত করে নিজেদের (্রেণীস্বার্থ উদ্ধার করেছে। একটি ไৈৈৈৈাচারী সরকারের স্থলে জমতাসীন করেছে অন্য একটি স্বৈরাচারী সরকার। গণতট্ট্রের পোশাকে এই স্বৈরাচারী সরকারের সক্গে এরশাদের সামরিক স্বৈরাচারী সরকারের কোন উম্সেখযোগ্য তखাত নেই। উভয়েই হলো, একই ไৈৈৈৈরতাষ্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যব্সারু প্রতিনিধি ও. পরিচালক।

কজেই বিস্মিত হবার কিছ্ নেই যে, বর্তমাক্চব্বির্নপি-ন শাসন আমনে পৃর্ববর্তী



 পৃষ্ঠপোষকতা করছ্, তাতে প্রতিক্রিয়াশীন রাজনৈতিক শক্তি বেশি করে সংগঠিত হচ্大ে।

এই সংগঠিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মধ্যে জামাতে ইসলামী সব থেকে মারাঘ্যক ও নিকৃষ্ট হনেও এর সহযোগী হিসেবে আছে বি.এন.পি ও তার সরকার এবং অনানানা প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল। সমধ্টিগতভাবেই এদের শক্তি বাঙলাদেশে এখন যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার কোন পুর্ব উদাহরণ আমাদের এই দেশে আর নেই।

এই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতকে বাদ দিয়ে অথবা ও বিষয়ট বিবেেনা না করে যেমন ইসলামী মৌলবাদের বাঙলাদেশী সংস্করণ জামাতে ইসনামীর শফ্তি বৃদ্ধিকে বোঝা যাবে না, তেমনি বাবরি মসজিদ ধ্নংসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্দ্রদায়িকতার নতুন উথ্থানকেও বোঝা সজ্তব হবে না।

বৃটিশ ভারত অথবা পাকিস্তানেও এদেশে সাম্প্রদায়িকতার যে আর্থ-সামাজিক ভিত্তিভূমি ছিলো সেটা বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর কার্যত অপসারিত হয়েছে।এজন্য

এখানে সাম্প্রদায়িকত জনগণের একটা অংশের চেতনায় অম্পবিস্তর টিকে থাকনেও তা এমন অবস্থায় নেই যাতে করে তাকে অবনম্বন করে কোন রাজনৈতিক দন আগের মতো সংগঠিত হতে পারে। সেটা সছ্যব নয় বনেই মুসনিম নীগের মতো সাম্প্রদায়িক দল এখন আর নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে পারে না। তার দিন অনেক আগেই শেষ হয়েছে।

জামতে ইসলামী কোন সাম্প্রদায়িক দল নয়। সাধারণভাবে মৌলবাদী হিসেবে পরিচিত এই দলটি সম্পહ্লিশালী লোষক শ্রেণীসমৃহের নিকৃষ্টতম রাজনৈতিক প্রতিনিধি। সে হিসেবে এর শ্রেণীচরিত্র যে কোন সাম্প্রদায়িক দনের থেকে অনেক বেশি স্পষ্ট। সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার থেকে শ্রেণী-বিরোধিতার উস্দেশোই রাজনীতি ক্ষেত্রে এরা ধর্মের ব্যবহার করে থাকে। এ কারণে এদের প্রচার-প্রচারণা এবং আক্রম্মণের মূল লঙ্গ হলো দেশের কমিউনিস্ট ও বামপছী নামে পরিচিত মহল এবং সামগ্রিকভাবে প্রগতিশীন ও গণতান্ত্রিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শক্সিসমুহ। জামাতে ইসলামীর বিরোধিতার সময় এর চরিত্রের এই দিকটি বিশেষভাবে থেয়াল রাখা দরকার। এদিকে থেয়াল না রেথে কাজ করলে তার ফলে জ্রেরদার আন্দোলন সৰ্দেও ঢাকে সত্যিকার অর্থে আঘাত হানা এবং বিপর্যক্ত ও ধ্বংস করা সম্ভব নয়।
 সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিরোধ ও নিশ্চিহ ক্রুর্র আন্দোলন সংগঠিত করতে হলে সে আন্দোলনকে বাঙালি জাতীয়তাবাল্টের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের আন্দোলন হিসেবে দেখলে এবং দ্রে হিসেবে নীতি ও কৌশল নির্ৰরণ করলে চলবে না। তার পরিবর্তে আন্দোলুল্লের ক্ষেত্রে শ্রেণী দৃষ্টিভझি এবং শ্রেণী সংগ্রামের বিষয়ট্টিই প্রাধান্যে আনতে হবে, যদিও এই আন্দোলনের অন্যান্য দিককে উপেক্কা করা চলবে না। অর্থাৎ জনগণের ভাষাগত, জাতিগত, আঞ্ছলিক, ধর্মীয় ইত্যাদি গণতাপ্র্রিক অধিকার রক্ষাও এই আন্দোননের গুরুত্রপৃর্ণ লক্ষ হতে হবে।

বাঙলাদেশে জামাতে ইসলামীর প্রতিক্রিয়াশীল তৎপরতার বিরোধিতা করতে দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া দনগুলো তাকে মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরোধী হিসেবেই উপস্থিত করছে। এটl কর়তে গিয়ে তারা যে উগ্র বাঙালিপনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছ তার চরিত্রও মূলত প্রতিক্রিয়াশীল।

বাঙলাদেশ একটি স্বধীন রাধ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এখানে বিপুল সংখাগারিষ্ঠ হিসেবে বাঙালিরাই ক্ষমতাসীন হয়েছে। এখানে বাঙালিত্ব থর্ব হ৫য়ার সম্ভাবনা যারা দেখে, তারা মূর্থ্র স্বর্গেই বাস করে। কারণ ইসলাম ধর্মের কथা বলার অর্থ বাঙালিড্বের অথবা কোন ধরনের জাতীয়তারই সরাসরি বিরোধিতা নয়। এ কারণে জামাতের নেতা গোলাম আজেের পরিচয় দিতে গিয়ে জামাতে ইসলামীরা এখন তাকে ‘ভাষা সৈনিক’, 'মজলুম জননেত', ‘অধ্যাপক’ হিসেবেই উপস্থিত করে।

এভাবেই তারা লিফন্লট，পোস্টার ও দেয়াল লিথনের মাষ্যমে তাদের প্রচার কাজ চালায়। নক্ষ্ করলে দেथা যাবে যে，গোলাম আজমকে ইসলামের নেতা হিসেবে উপ্পামউ করার থেকে এভাবে উপস্থিচ করেই তারা বর্তমান জামাত－বিরোধী ખা：দালানে আঅ্মরক্ষার ব্যবস্থ করছে। ওখু তাই নয়，তারা এখন বুদ্ধিজীবী হত্যা ［ムイস এবং ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন করে বাঙালি জাতির পক্ষে নিজ্রেরের ৷৷，小। করে বক্তব্য গ্রদান করছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে জামাতীরা কোন ক্রুমে াঙালি জাতীয়তাবাদের বিরোধী নয়। তারা হলো，বিশ্ববাপী জামাতে ইসলামীর （：মोলবাদী আन্দোলনের বাঙালি সংস্করণ মাত্র। তাদের এই বাঙালি চরিত্র অস্বীকার করা বাস্তবতাকে অস্বীকার করার শামিল। কিন্তু এই বাস্তবতা অস্বীকার করেই বার্জায়া রাজনৈতিক দলগুলো জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। এই आন্দোলনে বাঙালি জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ এক ধরনের উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হতে চাইঢে। জামতে ইসলামীর সজ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদের কোন মৌলিক বিরোধ নেই। সে বিরোধ মুসলিম লীগ শাসন আমলে সাম্প্রদায়িক কারণে থাকনেও এখনকার পরিস্থিতিতে আর নেই। তবে একথা সত্য যে，জামাতীরা উগ্র জাতীয়তাবাদী বাঙালি নয়। এদিক দিয়েই তাদের সক্সে অন্যান্য বাঙালি বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলেরু পার্থক।

জামাতে ইসলামীর বিরোধিতা করতে দাঁড্রিধ্রে অন্যান্য বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের আশ্রয় গ্রহণ ক্রুর্রির ফলে এই আন্দোলনের গণতাপ্র্রিক
 সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মীয় মৌল্লুলুরুর মতোই এই প্রতিক্রিয়াশীল দৃচ্টিভঙ্গী ও


জামতে ইসলামীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে এইভাবে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করার ফলেই জামাতের বিরুদ্ধে আন্দোলন যেভাবে ও যতখানি ব্যাপকতা ও গভীরত লাভ কররে দরকার ছিনো সে ব্যাপকত ও গভীরতা এই আন্দোলন লাভ করছে না। এই ব্যাপকত ও গভীরতা সারা দেশে শ্রমজীবী জনগণের－শ্রমিক， কৃষক，বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ ও শশ্থরে পেশাজীবীর—সক্রিয়্য় অশশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয়। শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের সঙ্গে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের কোন সম্পর্ক নেই। সে সম্পর্ক আছে মধ্য ব্রেণীর এক সুবিধাভোগী অংশের যারা বাঙলাদেশ রাষ্ট্রে বাঙালি হিসেবে পাকিস্তানি আমল থেকে এখন হাজার গুণ সুবিধা লাভ করে নিজেদের ধনসম্পদ সঞ্চয় ও বৃদ্ধি করেছে，লুটতরাজ করে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি হস্তগত করেছে অথবা হস্তগত করার স্বপ্ন দেখছে।

জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকার কারণে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাঙলাদেশের বর্তমান অবস্থায় শ্রমিক－কৃষকের কাছে কোন মতেই ফেরী করা সষ্ভব নয়। এবং সেটা সষ্ভব নয় বলেই প্রতিক্রিয়াশীীল শক্তিরা জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে，

ধর্লের রাজ্জনৈতিক ব্যবহারের বিহ্রুদ্ধে, এমন কি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে त্নান্সালःকে অ্রমজীবী জনগণের মধ্যে বিস্তার ও সম্প্রসারণ করতে উৎসাহী নয়।
 ন্য, ন্দ্র শররিকর৫ বটে।

गাগান તৈশ বিদ্যমান এই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান সাম্পদায়িকতার
 কর্নন দ্থV যাবে যে, যেভাবে এথন আন্দোনন পরিচানিত হচ্ছে সেভাবে অা ন্রিলালিত হলে জামাত ইসনামীকে প্রচণভাবে আঘাত হানা সম্ভব হবে না। এবং ज小র অস্লে জামাতে ইসনামী यদি আघাতপ্রাপ্ত ও ধ্নংসও হয়, তাহলেও তার স্থলে উগ্র নাঙালি ঞাতীয়তাবাদ এমনভাবে আবার এদেশে শক্তিশালী হবে, যাতে সে পরিণাম জনগন-গর জন্য সৃষ্টি করবে আর এক নির্যাতনমৃলক ও দুঃসহ পরিস্থিতি।

কাঞাই বর্তমানে জামাতে ইসলামীর মতো ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তি এবং সাম্প্রদাষ্যিক ংক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে যদি শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে পরিচালনা করে তাবে প্রক্ত প্রগতিশীল পরিণতির দিকে এগিয়ে নিতে হয় তাহলে জামাতে ইসলামীকে ও সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরোধী শক্তি হিলেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে তাকে জ্রনগণের গণতাপ্ত্রিক, সামাজ্রিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থবিব্রেík শ শকি হিসেবেই দাঁড় করাতে হবে, তার সঠিক পরিচয় এভাবেই জনগণেৰুসমিনেে উপস্থিত এবং উদঘাট্ন করতে হবে। অর্থাৎ জামাতে ইসলামীর মতোতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পরাজ্রিত করতে হলে প্রগতিশীল শক্তিকে জগ্রত ক্ৰূুফ সেটা করতে হবে। এভাবে আন্দোলন ও সংগ্রাম করা ছাড়া এ আन্দোলন্নু ক ক্ষেত্রে অন্য কোন বিকক্প নেই।

এ প্রসঙ্গে আবার একটি বিষয়েরও উম্মেখ করা দরকার। উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্জারা তাদের দৃষ্টিতঙ্গ ও মতবাদকে অনেক সময় সরাসরি বাক্তু না করে নিজেরেরকে স্বাধীনতার সপক্ক শক্তি এবং জামাতে ইসলামীকে স্বাধীনতার বিপক্ক শক্তি হিসেবে উপস্থিত করে থাকে। এটা এক চরম বিভ্রাচ্তিকর বাপার। কারণ ১৯৭১ সানে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি জামাতে ইসলামী স্বাধীনতার বিপক্ষে যেভাবে ছিন এথন আর তারা সে ভাবে বাঙলাদেশের স্বপধীনতা বিরোধী নয়। তারা বাঙনাদেশে ইসলামের রাজত্ব কায়েম করার অর্থ বাঙনাদেশকে পাকিস্তানের অગ্ভ্ভুক্ত করা নয়। সে কাজ করে এথন আর তাদের কোন লাভ নেই। এই ভূখতেই তারা বাঙালি ইসলামপষ্ףী হিসেবেই নিজেদের ক্ষ্তা সংহত করতে চায় এবং সে হিসেবে বাঙন্ধদেশের স্বাধীনতা রষ্ষায় তারাও আপ্রহী। কাজেই, বাঙলাদেশের রাষ্ট্রীয় স্বধীীনতার বিক্দ্ধে জামাতে ইসলামী এখন চক্রাত্ত করছে এটা মনে করা কল্পনাকে আশ্রয় করে মতামত খাড়া করারই এক উদাহরণ মাত্র।

কিদ্তু অনা অর্থে জামাতে ইসলামী নিশ্চয়ই বাঙনাদেশের স্বাধীনত বিরোধী।

সেই ศবরোধিতার মুলে আছে তাদের মৌলিক প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র এবং
 স•্পপ। এই চরিত্র ও সম্পর্কর কারণে তারা দেশকে बিজ্রি করে নিজেলের
 या

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, এক্ষেত্রে জামাত ইসনামীর মজো রাজনৈতিক ムলই ব্যত্র্রম নয়। ঋমতাসীন বি.এন.পি. জাতীয় পার্টি, आওয়ামী बীগ ইত্যাদি J!র্জায়া রাজনৈতিক দনগুলো যেভাবে বিপ্ধব্যাক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, এশীয় উন্নয়ন বাাক্ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ্সহ অসংখ্য বৈদেশিক অ্রতিক্রিয়্যাশীল শজ্কির সঙ্গে সম্পর্কিত ও তাদদর আজ্ঞাবহ, তাতে বাঙলাদেশের প্রকৃত স্বাধীনতার বিরোধী তারাও। এদিক দিয়ে জামাতে ইসলামীর সজ্গে উপরোক্ত দলগুলোর বোন পার্থকা নেই।

কিন্ত্ পার্থক না থাকা সব্রেও জনগণের চেতনায় এই পার্থক্য সৃষ্ঠির উদ্দেশ্যেই জামাতে ইসলামীর বিরোধিতা করতে দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলতুলো তাকে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি হিসেবে অহরহ প্রচার করছে। এই প্রচারের সময় তারা এমনভাবে বক্তব্য উপস্থিত করছে যাতে মনে হয়য়ে ১৯৭১ সালে তারা যেভাবে বাডলাদেশের স্বাধীনত বিরোধী ছিলো আজ্ঞঞ সেভাবেই তারা বাঙলাদেশের স্বধধীনতার বিরোধী। অথচ আসল ব্যাপার (র্রীটিই তা নয়। ১৯৭১ সালে জামাতে ইসলামী ছিলো বাঙলাদেশ নামে একট্টিলুুন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টিরই বিরোধী। আজ সে রাষ্ট্র বাঙ্তবত প্রতিষ্ঠিত হ্র্যোত্ছ এবং জামাতে ইসলামী এই রাষ্ট্র কাঠামোর
 বিরোধিতা করা এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থেকে বাঙনাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করা মোটেই এক ব্যাপার নয়। অথচ এ দুইকে অভিন্নভাবেই বাঙলাদেশে জামত বিরোধী বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলণুনো এখন উপস্থিত করছে। তাদের পহ্ষে এটা স্বাভাবিক। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির জন্য এছাড়া অन্য কোন পথ থোলা নেই।

কিত্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের জন্য অন্য পথ থোলা না থাকলেও প্রগতিশীীদের জন্য সে পথ থোনা আছে। এই পথে অগ্রসর হয়ে বর্তমানের রাজনৈতিক পরিপ্রেশ্ষিতে শ্রমজীবী জনগণের মৌলিক দাবী-দাওয়াওুলোকে ভিত্তি করে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রাম সংগঠিত করাই হলো তাদের পথ। এই পথে অগ্রসর হলে একদিকে যেমন জামাতে ইসলামীর মতো চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তির পরাজয় এবং উচ্ছেদ হবে, তেমনি জনগণের মুক্তির পথও প্রশস্ত হবে এৃং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ নামে যে যুদ্ধ হয়েছিনো সে যুদ্ধ তার সঠিক পরিণতি লাভ করবে।

## মানবা｜্মা কাঁদে ধর্মের প্রহারে

## হায়াৎ মামুদ

প্রায় অর্ষশতাব্দী কাল পরে ভারতবর্ষীয় উপমহাদেশ ধর্মোন্মাদনার তীর্র হনাহন পান করে তণৃব নৃত্যে নেমেছে। ১৯৫০ সালের পরে সারা উপমহাদেশ জুড়ে এত ভয়াবহ ও ব্যাপক ধর্মভিত্তিক সাম্প্রায়িক দাঙ্গ আর কখনো হয় নি！শাশ্তিই যেখানে সকল ধর্মের মূল গস্তব্যভূমি সেই ধর্মকে নিয়ে কত অশাভ্তি কত রক্তপাত ও মানুষের কত অবর্ণনীয় লাঞ্ছ্না হতে পারে এ শতাব্দীর লেষ দশক তাও প্রত্যক্ষ করন। বৃহত্তর মানবপরিবারের মধ্যে বিভাজনপ্রক্রিয়া ফ্কেদ্রততার রক্ধ্রপথথ ঔরু হয়，একান্নবর্তী পরিবার যেমন ভাঙে সামান্যতম তুচ্ছাতিডুচ্ছ বিষয়ে মনকষাকষি নিয়ে। সেই फ্ষুদ্রতা কখনও গোত্র নিয়ে，ভাষা নিয়ে，বর্পীক্চিার（সে－বর্ণ গাত্রচর্ম কিংবা অশশকৌলিনা যার ভিত্তিতেই হোক না（কের্রে）নিয়ে，ধর্মবিশাস নিয়ে। একেক জনগোষ্ঠীতে একেক রকম। কোনখান্চে Qি⿵冂卄 সংহতির ভিতরে চিড় ধরাবে， অনেক কালের মৈত্রীবন্ধনে ধৃত বিভিল্झ＂গোষ্ঠীকে যুদ্ধে নামাবে তার পরিপ্রেক্ষিত তৈরি হয়ে থাকে বিশেষ জনগৌীর নিজস্ব ইতিহাসের গভীরে। এই শতাব্দীতে হিটলারের আর্যশোণিত রশ্মায় ই＂ৃদিনিষনযख্త থেকে ুরু করে এ পর্যন্ত পৃথিবীতে यত সাম্প্রদায়িক সহিংসত ঘটে যাচ্ছে তাতে প্রত্ত্ক্ প্রমাণ মিলছে যে，ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে মানুষ，মনুমের হৃদয় ও বিবেক，মনুষ্যত্তকে ঝে－ভাবে ওঁড়িয়ে ফেনা যায় তেমন আর কোনো কিছ্ দিয়েই সষ্ভব হয় না। যে－সমষ্ত দেশ আন্তর্দিশিক বিচারে সন্দেহাতীতভাবে অগ্রবর্তী－জনসাধারণের উপার্জনক্মমতায়，শিস্ষাদী庆ায়， আধুনিক মননবৃত্তি ও জীবনধারা আய্যীকরণে অগ্রগামী তারা পর্যত্ত ধর্ম নিয়ে কী পরিমাণ হানাহানিতে লিপ্ত হতে পারে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে আয়ারল্যাভ্ডে， বসনিয়ায়। শত শত বৎসর ধরে ধর্মই সংহতিবিধায়ক শক্তি হিসেবে সক্রিয় ছিল， মানবসভততার বিকাশে অনুকৃল শক্তি হিসেবে প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে। বোঝাই যায়， মানুহের মনে ধর্মচেতনার（यদি তা কেবলই প্রাতিষ্ঠানিকও হয় তবুও）ব্যাপারটি বড়ো দূরयানী，অলক্ষে，গোপনে কাজ করে চলে। সদ্যপ্রয়াত সোভিয়েত ইউনিয়নে ও পৃর্ব－ইয়োরোপে ধর্মের পুনর্খান এর সাশ্ఘী। ষর্মের ঋ্ষমতা বা প্রভাব সম্বন্ধে তর্ক আজ সর্বাংশে নিষ্মল। এখন বিম্ময়বিমৃঢ় চিত্তে অবলোকনের সময় এসেছে সভ্যতাধ্বংসের জন্য প্রতিকৃল শক্তি হিসেবে ধর্ম কত দূর বৈনাশিক হতে পারে।
२.

ધমাपের উপমহাদেশে ধর্মর অবস্থান ও ভৃমিকা যেমন প্রাচীন তেমনই জটিল।
 খপের্পজক, যেমন ছিল এককালে গ্রিস। হিন্দূ বর্ম এ অর্থে ‘ধর্ম’নয় যে-অর্থে বৌদ্ধ,
 ও. ৷জাবন প্রণালীর এক সহজবোধ্য নাম, গ্রিকদের দেওয়া অনেক পরবর্তীকলে।
 ২ハ৩ পারে, একেশ্পরবাদী হতে পারে, আবার নাঙ্তিকও হতে পারে। অন্য কোনো ‘४ঞ্মু এই স্থিতিস্থাপকতা নেই। এবং এই স্থিতিস্থাপক తুগাবলির জনাই এর শ্শাষণশক্তি, গ্রাসষ্ষমতা অপ্রতিরোধ্য। বৌদ্ধ যুরেও পুরো উপমহাদেশ কখনও পেরোপুরি বৌদ্ধ হয় নি, 'পচচশ' বছরের মুসলিম রাজত্ব সমগ্র জনসাধারণকক ইসনামে ধর্মাত্তরিত করতে পারে নি। দুশ বৎসরবাপী থ্রিস্টান ইংরেজরের শাসনও ভারতবর্ষকে খ্রিস্টর্ধ্মাবনন্ধী দেশে পরিণত করতে বার্থ হয়েছে। ফলে এই উপমহাদেশ বश ধর্ম, বश মত ও পথথর জীবনচচ্চা, বश ভামা ও সংক্কৃতি সুদীর্ঘকান ধরে পাশাপাশি অবস্থান করছে। সমগ্র গ্রিস প্রকৃতিবাদী জীবনধারা ছেড়ে খ্রিস্টান হয়েছে। স্পেন থ্রিস্টান থেকে মুসনমান হয়েও ফের খ্রিস্ট্রর্ম ফিরে গেছছ। ভারতে এ জাতীয় ব্যাপ্তিতে ধর্মাত্তরীকরণ কখনও হয়ি, সষ্ভবত এ দেশবাসীর প্রাচীন জীবনধারার ঐ গ্রাসধর্মিতার ফলেই অমন্র্টি সস্ভব ছিল না। ফলে কোনো ধর্ম এথানে খাঁটি বা নির্ভেজাল থাকে নি দুপির্পরিক সহাবস্ছানে সংমিশ্শণ ঘটেছে,

 পীড়ন সবলের স্বভাবধর্ম, এই অত্যাচারী স্বভাবের ওপরে উঠতে সাহাय্য করে একমাত্র হৃদয়ধর্ম, সভাতাজ্ঞান ও মনুষ্যতাবোধ। যেখানে এ সবের নৃননতা সেখানে সবলের পেশীশক্তি জয়ী হয়। ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিতাড়িত হয়েছে, অথচ এথানেই তার জন্।। এমনতরে। ঘটনা দুঃথজনক, অ-সভা, মর্মাত্তিক—সবই ঠিক, তবু ঘটেছে। ওধ্যই ধর্মের বাইরের চেহারাকে প্রধান করে তুনলে তার দানবীয় স্ষীতির চাপে ভিতরে মনুষ্যধর্ম মরে যায়।

উপমহাদেশে হিন্দু-মুসনিম সমস্যা মুথ্যত রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক, গ্গীণত ধর্মীয়। ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ে ধর্মের প্রপ্রই মুখ্য ডূমিকা নিল এবং তার ভিত্তিতেই দেশ বিতক্ত হল। ভাবা গিয়েছিল, এতেই পরিত্রাণ মিলবে। পরিত্রাণ যে এত সহজে মেলে না তার প্রমাণ বাংলাদেশ। আরো প্রমাণ শিখ-হিন্দু মারণেেৎব, বছরের পর বছর।

অযোধায় বাবরি মসজিদ বনাম রামমন্দির উপাখ্যান ধর্মের আবরণে রাজনীতি সংর্রমণের এক সাম্প্রতিকতম ঘট্নামাত্র। পৃথিবীর পতিতবর্গ জানেন, রামের





 হিন্দু মন্দিরও কম ওঠঠনি। ফনে ইতিহলের কোন পর্বে কোন ধর্মের ৬পাসনাগৃহের



 সরকার কেন্দ্রের সল্গে ভে বিশাসষাতকত করেছে তার তুননা নেই, সর্বোচ্চ আদানতের রাম শেভাবে ঢারা অমান্য করেছে পৃথিবীর কোনো সভা সমাজ্জ ত। সষ্ট্ নয়। বাবরি মসজিদ ভাজার এই একটি घট্नায় ভারেের ইতিহা শ্যোবে
 जারত ব্যোে বুলিসর্সস্ব মিথাযাম পরিণত হল সে সবের সন্মিলনে ভারতবর্ষ অনেকদিন মাবত প্লু থাকবে, থাকতে বা্য।
$v$


 পত্ছের মঢে জ্রেবে পুড়েবে মরবে তারা নিরীহ মানুষ। সং্যার তারত্য খাকবে,
 বৃদ্ধ ও শিওও থাকবে। সব থिতিয়ে आসার পর দেখা মাবে দরিদ্র অশিস্ষিত










जো জান্ যে দায়ী ঔধু সাম্প্রদায়িক জামায়াত－শিবির চক্রই নয়，যারা তদের đচচাত পারত সেই রাষ্ট্রশক্তি তাদের বাঁচাল না，যারা সাম্প্রদায়িক নয় সেই ৷｜ণজা্্রিক শক্তিఆ বাঁচাল না। অথচ এদের কেউ তো নয়ই，এমনকি বদ্ধ উন্মাদও শথনও ভাববে না যে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পিছনে এদেশের হিন্দুদের বিন্দুতম ডৃমিকা ছিল，কিংবা নৈতিক বা यৌকিক সমর্থন ছিল，কিংবা অস্তর্গত উম্মাস ছিল কোনো। বরং স্বাভাবিকভাবেই তারা ত্রাসে বিপন্নতার বৌে অর্ধমৃত হয়ে ছিল এই বিবেেনায় যে ভিনদেশী রাষ্ট্রের ঐ বর্বর ঘট্না নিঃসম্পর্কিত দূরড্জের ব্যেবধান পেরিয়েও তাদের শাশ্亻ি দেবে। ন্যায় ও অন্যায় উভয়েরই বাইরে দাঁড়িয়ে যারা ধর্মের ধ্বজাবাহী অধার্মিকদ্রে শাস্তি মাথা পেতে নিতে বাধ্য হয় তাদের মতো অসহায় আর কে？এবং যারা শাস্তি দেয় जদের মতো হুদয়হীন বিবেকবর্জিত কাজজ্জানহীন জमाम আর কে？

কিজ্ট বাংলাদদশশ এমন কলক্কজনক ঘটনা ঘটবার পরিপ্রেক্ষিত ষীরে ষীরে অনেক斤িলা ষরে এখানে তৈরি হয়েছে। দু－এক বৎসরে নয়，গত মোল－সতের বছর ধরে ই ভিহাসস় চাকা পিছ্ন দিকে নিতে নিতে তাকে এই জায়গায় এনে ফেলেছি আমর।। এ সળ ভপনক্ধি করবার দিন এসেছে যে，১৯৭১－এর মুক্টিযুক্ধে যে নতুন বাঙালীর অডুদয় তার যাবতীয় গ্গৌরব ও গর্বকে নস্যাৎ ককরার প্রক্রিয়া उরু হয় একালের



 অপমৃত্যু ঘটল। তাঁর হত্যার প্র্রুখিকে মুক্ত্যুদ্ধের চেতনাবিরোধী যত ক্রিয়াকাঙ ক্রমাब্ধয়ে সংঘणিত হয়েছে তার অংশভাগ বিভিন্ন সময়ের রাষ্ষ্রপরিচানকরাই ওখূ
 ইসনামকে ছড়পত্র দিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান，উন্টোপছী অন্য দলেরা তখন জামায়াতকে ভেবেছে গণতান্ত্রিক শ心্তি ：এরশাদের মুথের কথায় ফরমান জারি হয় যে রমজান মাসে শহরের ভোজ়ললয় বক্ধ，এবং সকন্েে তা বিনাতর্কে মেনে নেন，
 অনৈতিক। রাষ্ট্রধর্ম যथन ইসলাম করা হন তখনও ঐ ঘট্নার নীতিষ্ঞানহীনতা নিয়ে কেউ কথা বলেন নি，অথচ বলা দরকার ছিল বে বহৃর্মীয় রাষ্ট্রে সংষ্যাগরিষ্ঠতার অজূহাত্ত কোনো বিশেষ একটি ধর্মকে＇রাষ্ট্রর্র’ ঘোষণা করা ন্যায়বোধের পরিপন্থী। সংবিধান সংশোধন করে প্রারজ্大ে মুসলমানের শান্শ্রবচন উদ্ছৃত হন তখন একবারের অন্যও কেউ ন্যায়শাল্ড্রের যুক্তি দেখান নি যে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে ওৰু সংথ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের অশ্র ও শোণিতেই নয়，এর মাট্তিতে মিশে আছে সংখ্যালঘু হিন্দু－বৌদ্ধ－থ্রিস্টানদের আঅ্यত্যাগ ও বীরত্রের শত চিহ্।। শক্রসম্পত্তি আইন নিয়ে কারো যুক্টিবোধ প্রশ্ন তোলে না，কারো বিবেক মর্মাহত হয় না—হিন্দू

শক্রু হয় কী করে, সে তো এ মাটিরই সস্তান। সতোর কাছে যাওয়া নয়, সতকে ভালবাসাও নয়, ওবুই নিজের স্বার্থ এবং লাভ-লোকসানের খতিয়ান কষতে কষতে একাত্তরের বীর বাঙালী আজ কৃমিকীটে পরিণত হয়েছে।

১৯৯০ সানে যখন এরশাদ সরকারের ইচ্চায় ও সহযোগিতায় সারা বাংলাদেশব্যাপী মন্দির ধ্বংসের উৎসব চল্েে তখনই প্রথম প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল বাঙালী মুসলমানদের হrদয়ের পচন। ১৯৭১-এ কাঁধে কাধধ মিनिয়ে লড়াইয়ের অভিজ্ৰতা যে সহমর্মিতা ও বন্ধুত্রের বন্ধন তৈরি করেছিল তার ফাটল প্রথম ধরা পড়ে তখনই, কারণ জদাঙাবাজ সাধারণ মুসলমানের ঢোখে সেদিন বেদনারোধ ছিল ना, ছিল ওদাসীন্য। '৭৫ থেকে '৯০ কালপরিধির অবদান ছিল অত্তরের সেই নিঃসাড়ত।। তথনই বোবা গিয়েছিলো বে, একাত্তরের স্মৃতির চক্কুলজ্জা নব্বুই খুচিয়ে দিল, অতঃপর ভারতের যাবতীয় সাম্প্রদায়িক অপকর্ম জামাদরও নোভ ও লালসাকে উন্মথিত করে পাপের পক্কে ডোবাবে। ১৯৯৯২-এর এই পাপে একাত্তরের পুণা সব ধুয়ে মুছে গেল।

## 8

নির্র্যেষী নিরীহ দরিদ্র একটি মানবগোষ্ঠী স্বাধীন বাং্লাদ্রেশে অন্যায়্ভাবে যে রকম
 जপার आম্থ সম্জন তুদ্ধশীল কোনো মানুষ্রে ( ত্ত দোষ নেই, যতখানি দোষ তাদের যयব্ব্রি দাभাকে প্রশ্রয় দেয় বা থামতে ব্যার্থ ছয়; দরিদ্র মনুষের লোভ অপ্রত্ত্রৌ্, अশিক্ষিত মনুষের বিবেক নির্বাক।
 করে তারা দরিদ্রও নয়, अশিক্ষিতও নয় ; তারা দল গড়ে, দল ভাঙে, তারা রাজনীতি করে, তারা গদিতে বসে রাজ্য চালায় বা দেশ ডোবায়।

১৯৫০ সাল থেকে দাক্গ দেখ্ে আসছি। ১৯৭১-এ হৃত বিষাস পুনরুদ্ধার করেছ্নিাম। সে বিশ্যাস আবার ছ্নিতাই হয়ে গেল। নিরীহ ৫ নিষ্পাপের শব ও সম্পতির ওপরে জীবনধারণের গ্গানি আর সহ্য হয় না।

এই মূহূর্তে আমার দूর্দ্মনীয় কামনা একট্টিই, মাত্রই একটি : এদেশের সমঙ্ত সংখ্যানঘু হিন্দু-বৌদ্ধ-গ্রিস্টান এ দেশ থেকে বিতাড়িত হোক, নতুবা যে পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি সেই পদ্ধতিতে বিতাড়ন করি, এবং ভারতের বপভাষী যত মুসলমান যেখানে আছ্নে সকনকে উদ্ধাত্ত নৃত্যে আহ্নান করি কিংবা আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াকা না রেひে ๘াঁরা বিতাড়িত হয়ে এখানে চলে আসুন।

এতে দেশ তলিয়ে যাবে কি ভাসবে সে ভাবনা আমার নয়, অস্তত মানুষ বাঁएুক। এবং বিবেকের নিরন্তর দংশন, অপরাধবোেের ঘ্ৰালা এবং মনুষ্যত্েের অপমান থেকে আমার মর়ে একান্তই ছপোষা শাত্তিপ্রেমী সরল মুসলমান বাঙানী পরিত্রাণ পাক।

## ধর্মরাষ্ট্র，ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম

আনিসুজ্জামান

 করে আমি আপনাদের ভারাত্রান্ত করব না। আমার সে অভিপ্রায় নেই，যোগ্যতও নেই। ধর্ম ও রাফ্ট্রের সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের যে－অভিজ্ভতা，আমি সে সম্বক্ধে কিছ্র বলব এবং তার পটভূমি সম্বন্ধে দু－চার কথা বলব। অনেকের মতো আমিও ইংরেজ আমলে জন্মেছি，পাকিস্তান আমলে বড় হয়েছি এবং বাংলাদদশ আমলে মরতে বসেছি। ইংরেজ আমলের মতো পাকিজ্ভানেরও গোড়ার দিকে রাষ্ট্রের সক্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক ছিন না ；তার পরে পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট হ হলো ；জ্： বাংলাদেশ করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়লাম ；তাব্তপ্লর ধর্মনিরপেশ্ষতা বাদ＇••লাম এবং তারও পরে রাষ্ট্রধর্ম করলাম। আমার কु＜্রি পড়ে，উনিশ শতকের ‘ধ্যাত ব্রাদ্মনেত ও লেখক রাজনারায়ণ বসুর（২৫ৌ－৯১）কথা। আআ্মচরিত－এ（১৯০৯） তিনি লিখেছিলেন ：

হিন্দু কলেজে পড়িবার সময় ধ্রু⿰丬ার ধর্মমতে পর পর কততুলি পরিবর্তন হয়， কিন্তু উনিশ বৎসরের সময় প্পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর गহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হইলে যে আদি ব্রাম্মসমাজের ব্রাদ্দ হই，তাহা এখনও আছি।．．．লোভালিয়র র্যামজে－র ‘সাইরাসেজ ট্রাভেলস’ পড়িয়া প্রচলিত হিন্দূষর্মে আমার বিশ্ধাস বিচলিত হয়। তৎপরে রামমোহন রায়ের．．．এবং চ্যানিজ্গের গ্র্্ পাঠ করিয়া ইউনিটারিয়ান খ্রীষ্টীয়ান হই，তৎপরে ঈষৎ মুসলমান ইই，পরিশেষে কলেজ ছাড়িবার অব্যবহিত পৃর্বে হিউম পড়িয়া সংশয়বাদী ইই। যে পুস্তক যখনই পাঠ করা यায় তথনই সেইরূপ হওয়া অবশ্য বালকতা বলিতে হইবে，আর তখন যথার্থই বানক ছিলাম।

ধর্ম ৫ রাষ্ট্রের সম্পর্ক－বিষয়ে ঘন ঘন মত পরিবর্তন করে আমরাও বালকতার পরিচয় দিয়েছি কিন্না，বनা যায় না। হয়তো রাষ্ট্রীয় জীবনে আমরা এখনো বালক রয়ে গেছি।

যে－দ্বিজাত্তিত্রের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল，অনেকে সে－ত大্রের উদ্গাতা বলে জানেন স্যার সৈয়দ আহমদ খানকে（১৮১৭－৯৮）। তাঁর বए বক্ব্ব］ এ ধারণা সমর্থন করে，তবে উল্টো কথ্ও তিনি বলেছিলেন। ১৮৮৪ সালে স্যার সৈয়দ দু’টি ওুরুত্বপূর্ণ বক্তৃত দেন। জানুয়ারি মাসে তুরদাসপুরে তিনি বলেন ：

Remember that the words Hindu and Mahomedan are only meant for religious distinction-otherwise all persons, whether Hinciu or Mahomedan or even Christians who reside in this country, are all in this particular respect belonging to one and the same nation.

## ক্রেু্য়ারিতে লাহোরে তিনি বলেন :

With me it is not so much worth considering that their relgious raiths but that we inhabit the same land and are subject to the rule of the same government. These are the grounds upon which I call both the races which inhabit India by the word 'Hindu' by which I mean that they are the inhabitants of Hindustan.

স্বধর্ম ও স্বদেশের মধ্ধ্য যে-পার্থক্য এখানে করা হয়েছে, তা বিশেষ ভাবে বিবেেনার যোগ্য। ধর্ম সম্পর্কে স্যার সৈয়দের আরেকটি মৌলিক ধারণার সহ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, ঢাও ভেবে দেখা যেতে পারে। তিনি মনে করতেন যে, সকল নবীই মানবসমাজে অভিন্ন ধর্মবিশ্বাস (দীন) প্রচার করেছিলেন, কিস্ট তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ্রেদের কালোপযোগী ভিন্ন জীবনবিধান (শযীয়া) বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। বিপ্ধাস অপরিবর্তনীয় বা শাশ্বত ; বিধান পরিবর্তনীয় ও ইহজাগতিক। পৃর্বগামী নবীদের আনীত বহ আইন কুরআন শা্তীফ বাতিন করে দিত্যেছে, কেন্ননা ইতিহাসের অগ্রগতির পরিপ্রেষ্ষিতে সেশষ্לী আইন প্রয়োগব্যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিল। স্যার সৈয়দ বে এভাবে ইহছ্ত্পিতিক ও পারলৌকিককে আলাদ করে


স্যার সৈয়দ আহমদের পব্টীর্তী প্রজন্মের ভারতীয় মুসলমানদের সুযোগ্য প্রতিনিধি মনে করা হয় মওলানা মোহাম্মদ আলীকে (১৮৭৮-১৯৩১)। ইসলামের ঐ্রক্য ও মুসনমানের স্বাতক্থ্র সম্পর্কে তাঁর বেশ কিছ্ বক্তব্য আছে। তবে ধর্মীয় অস্তিত্ ও দেশগত পরিচয়কে তিনিও পৃথক করে দেখ্েছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বাবস্থার পশ্ষপাতী ছিলেন : সে যুক্তরাষ্ট্র কেবল রাজনৈতিক নয়, ४র্মীয় যুক্তরাষ্ট্রও। প্রথম গোল টেবিল বৈঠকেক তিনি বলেছিলেন :

Where God commands...I am a Muslim first, a Muslim second and a Muslim last and nothing but a Muslim...My first duty is to my maker, not to HM the king nor to my companion Dr Monje...But where India is concerned, where India's freedom is concerned, where the welfare of India is concerned, I am an Indian first, an Indian second, an Indian last and nothing but an Indian...I belong to two circles of equal size but which are not concentric. One is India and the other is the Muslim world...we belong to these circle...and we can leave neither.

সমাজ-রাজনীতি-সাংবাদিকতা-র্ষত্েের ক্ষেত্রে অল্প বয়সে আয্রপ্রকাশ করে মও্ানা আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-うら৫৮) গণ্য হয়েছিলেন অওলানা
 বাইরে তিনি কিছুই ভাবতে চান নি এবং রাই এক সগয়ে 'র্ম ও রাজ্রনীতিক প্থथক

 মুসলমানের হৃদয় যাতে স্পন্দিত হয়, তা হলো আদ্মাহ বা ইসলাম ‘কা । খিলাফততआন্দোননের সময়ে তিনি খিলাশ্তের একটি নতুন তষ্ট উপস্থাপিত করেন এবং ভারতবর্ষে ইংরেজদের বিকুদ্ধে হিন্দूর সহ্গে সহবোগিতা করা মুস্লমানের কর্তব্যা বলে স্থির করেন। পরর অসহযোপ আন্দোলনের কালে তিনি যে-তশ্েে উপনীত হন, তাতে তিনি আজীবন নিষ্ঠ ছিলেন। এই তর্বের মূল তিনি খুঁজে পেশ্যেছিলেন হজরত মুহম্মদের মদিনা চুক্তিতে, যাতে মুসলমান-অমুসলমান-নির্বিনেষে মদিনাবাসীকে উম্মা ওয়াহিতা বা একটিমাত্র সম্ফ্রদায় বলে অভিহিত করা হয়। এটিকে নজ্রির হিসেবে ধরে নিয়ে তিনি ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন এবং এভাবে ইসনামের সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পাশাপাশি ভারতবাসীর অখ সত্তায় আস্থাజ্জ|পন করেছিলেন।

তবে ভারতীয় রাজনীতির ধারা এবং, ঝাস্সনবব্যবস্श-সংস্কারের গতি ছিল দ্বিজাতিত্রের দিকে। একদিকে বাञ্তব హী

 তা ব্যাপকতা লাভ করে। স্বত্ৰ্র নির্বাচন প্রथা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবির পোষকতা করেছিন।

১৯৪০ সালের লাহোর-প্রস্তাবে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও প্র অঞ্চলে দু’টি স্বধধীন সার্বভৌম ও স্বায়ষ্টশাসিত রাষ্ট্রগঠনের দাবি জানানো হয়। পরে, ১৯৪৬ সালে এপ্রিন মাসে, দিমীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ দলীয় আইনসভা-সদস্যদের সম্মেলনে দুটি রাষ্ট্রের জায়গায় পাকিস্তান নামে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। লাহোর-্রজ্তবে পাকিস্তান নামটি উત্Aেয করা হয়নি এবং ভাবী রাষ্ট্রের ষর্মীয় চরিত্র সম্পক্কেও কোনো আভাস দেওয়া হয়নি। ১৯৪৩ সানে মুসলিম লীগের দিমী অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১১৪৮) রাষ্ট্রের নাম-প্রসজ্গে यা বলেন, তার সারমর্ম এই : লাহোর-প্রস্তাবে পাকিস্তান কথাটাই ব্যবহার করা হয় নি। হিন্দুরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে বলে যে, এতে পাকিস্তান চাওয়া হয়েছে। হিন্দুদের সংবাদপত্রের একাশ এবং ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা পাকিস্তান কथাটা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েহে। তবে আমি তাদের ধন্যবাদ দিই এজন্য যে, এর ফনেে, অনেকুনো শব্দের বদনে এই একটি

শদ্দ ব্যবহারের সুযোগ তারা করে দিয়েছেন্লে।
১৯৪৩ সালের মুসলিম লীগ অধিবেশনে আরো একটি উম্নেখবোগ্য বাপার ঘটে। অধিবেশন ওরু হবার আগে একদন প্রতিনিধি প্রস্তাব ক•রেন যে, পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান কুরআনের ভিত্তিতে রচিত হবে বলে মুসলিম নীগকে ঘোষণা করতত হবে। বোম্বাইর্যের ড. আাবদুল হামিদ কাজী এই অধিবেশনে উথাপনের জন্য একটি প্রঙ্সবের খসড়াও প্রচার করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হবে ম্কমত-ই-ইনাহিয়ার—অর্থ্যৎ প্রথম চার খলিফার হাতে প্রণীত নীতিসমৃহের ভিত্তিতে। কিন্তু প্রস্তাব উখাপনের সময় আসার আগেই সভাপতির ভাষণ প্রদত্ত হয় এবং তাতে এ-খ্রসদ্গে জিম্মাহ বলেন :

The Constitution of Pakistan can only be framed by the millat and the people. Prepare yourselves and see that you frame a Constitution to your heart's desire. There is a lot of misunderstanding. A lot of mischief is created. Is it going to be an Islamic Government? Is it not begging the question ? Is it not a question of passing a vote of censure on yourself ? the Constitution and the Government will be what the people will decide.

এর পরে ড. কাজী তাঁর প্রস্তাব উখ্ধাপন করেন্লুলি। তিনি খুশি হয়েছিলেন কিনা

 অনাদিকে তেমনি বলা হয়েছিল যে, জ্রকণণণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই কেবল জনগণের অভিপ্রায়-অনুযায়ী সংবিষীন্ন রচনা করবে।

তবে মুসলিম নীগের অনের্ক্রেন্তাই বিভিন্ন সময়ে এমন উফ্তি করেছিলেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রব্যবস্থা হবে কুরআনের নির্দেশ-অনুপ। অনেকেই আবার এসব কथায় আস্থাজ্ঞাপন করেন নি। জমিয়ত-আল-উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মওলানা হসেন আহমদ মদনী (১৮৭৯-১৯৫৭) জিন্নাহকে উদ্খৃত করে বলেছিলেন যে, পাকিস্তান যে ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে না, জগতিক রাষ্ট্র হবে, তা এঁদের কথা থেকেই বোঝা याচ্ছ। জিন্নাহ এবং অন্যান্য মুসলিম নেতাকে তিনি ইসলাম সম্পর্কে কেবল অ区 নন, উদাসীন বলে অভিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে এঁদের পল্ষে ১৯৩৭ সালের শরীয়া আইন সমর্থন না করার ও ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহবিচ্ছেদ আইন বিরোধিতা না করার দৃষ্টাত্ত দিয়েছিলেন। জিন্নাহকে তিনি অভিহিত করেছিনে কাফ্রেরে আজম বলে (কেউ কেউ বলেন, আহরার-নেতা মওনানা মজহার আলী আজহারের দুটি ছন্দোবদ্ধ চরণে প্রথম এই বিদ্রূপপূর্ণ উক্তি করা হয়) এবং মুসলিম লীগে যোগদান ইসলামবিরোধী কাজ বনে ফতোয়া দিত্যেছিলেন। জামাতে ইসলামীর আমীর মওলানা সৈয়দ আবুল আলা মఆদুদী (১৯০৩-৭৯) তে স্পষ্টই বলেছিলেন যে, জিন্মাহ থেকে ওুর করে মুসলিম লীগের





 अমিয়া-শাল-উলামায়ে ইসলাম উপরিউক্乛 সমালোন্নার জবাবে বলেহিলেন ৫ে,


 শাमন প্রর্তান সমথ হার।

 প্রणिষ্ঠা করার কোনো সুস্পষ্ট প্রতিফ্যতি ছিল ना। মুসলমানরা यাতে নিজের

 जिनाए ব/नलन :

The new state would be a modern democratic state with sovereignty resting in the peap a and the members of the new nation having equal rights citizenship regardess of their religion, caste or creed.
 ১৯৪৭ সানের ১১ आগল্সে, সভাপতির ভাষণে তিনি বনেছিলেন :

You are free to go to your mosques or any other place of worship in this State of Pakistan. You may belongs to any religion or caste or creed that had nothing to do with the business of the State...you will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the State.
 স্যৈয়দর মঢো মুসলিম নীগ-বিরোধী নেতাকেও একথা বলতে প্ররোচিত করেেেছ্ন வে, এতে জিন্নাহর chastened mood-এর প্রকাশ घটট匕ে এবং নীগের এত


তবে জিন্নাহর অনুসারীরা অল্পকালের মধ্োই তাঁর এই দৃটিভभি পরিত্যাগ করেছিলেন। ১৯৪৯ সানে পাকিস্তান গণপরিষদে প্রধানমক্ত্রী লিয়াতর আলী খান পাকিস্তানে সংবিধান-সংক্রান্ত যে Objective Resolution উখ্খাপন করেন, তাতে প্রথমেই রাষ্ট্রের—ওখু রাষ্ট্রের নয়, সমগ্গ বিশ্পজগততর-সার্বভৌমড্ব বনা হয়েছে আম্মাহর এবং রাষ্ট্রক যদিও স্বধীীন ও সার্বভৌম পাকিস্ডান রাট্ট্র বলে আথ্যা দেওয়া হয়েছে, তবু এই রাট্ট্রের মুসলিম অধিবাসীরা যাতে কুরআন শরীফ ও সুন্নায় বর্ণিত ইসলামের শিক্শ্ ও আবশাকতা-অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও সমষ্ধিগত জীবনযাপন করতে পারেন, তবে নিশ্চয়ত দেఆয়া হয়েছে। ১৯৫০ সালের মৃননীতি কমিটির রিপোৰ্টেও এর প্রতিষ্বনি করা হয় এবং সেই সঙ্গে বোগ করা হয় বে, রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন
 লেখা হয়়ছিল :

নীতি : কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলাম্মের সাম্য ও ভ্রাতৃদ্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যাবস্থা করা ইইবে।*

১৯৫৫ সান্ে আওয়ামী মুসলিম नীগের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া




 যুক্তয্সন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে রই নীতির সংযোজন অনুরূপ বিবেচনাপ্রসূত কিনা ত বলা যায় না। তবে মওলানা ভাসানী পরেও কুরআান ও সুন্নার সস্গে সংগতির কथা বলেছ্নে।

[^0]১৯৫৬ সালে যখন পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়, তখন দেশকে ইসলামী প্রজাত্্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। গণপরিষদে পৃর্ব বাংলার প্রতিনিষিদের অনেকে দেশের এই নামকরণের বিরোধ্তিত করেছিলেন। পৃর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার পক্ষে প্রস্তাব উখ্খপিত হনে শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-৭৫) যে-বক্কৃত দিয়েছিলেন, তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য : আমার এক বন্ধু বলেছিলেন যে, তারা মাইনরিটিদের সমানভাবে দেখবেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, কিভাবে সমানভাবে দেখবেন-ইসলামিক রিপাবলিক নাম চেঞ্জ করে দিয়ে ? ইসলামিক রিপাবলিক না হয়ে পাকিস্সান রিপাবলিক হোক, আমরা একথা নিয়ে ফাইট করেছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম, রাজনীতিতে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ গ্রীস্ট্টান সব সমান হবে—সতা এবং সাম্মের নীতির উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে।...সায়, আমরা হেড অফ দি স্ট্টে মুসলমান করে দিলাম। ইসনামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তান নাম করনাম। এইভাবে দুই জাতি তো করেই দিলাম তার উপরেও यদি সেপারেটে ইলেকশন হয় তাহলে কি হয়? দুই জাতির ভিত্তিতে আমদের পাকিজ্তান হয়েছে। এর পরఆ যদি আজকে আলোচনন করা হয় যে, পাকিস্তানে আমরা দুই জাতি, একটা হিন্দু আর একটা মুসলমান, তাহলে একটা প্রোভোকেশন দেয়া হয়। আজ यদি পৃর্ব বাংলার একৃট্কাটি হিন্দু বনে থে, আমদের আলাদ জায়গা অর্থাৎ একটা হিন্দ ল্ট্ট দিতে হবে, তাহলে কি হবে? পাকিস্তানের খাতিরে, পাকিস্গুলিল্রে ইনসাঝ্রের খাতিরে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের
 ইলেকটরেটের প্রস্তাব উইইযড্র করেন।
এই বক্ৰতায় শে-অসাম্র্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা বিকশিত হচ্ছিল অনেকদিন ধরে। বিশেষ করে, রাষ্ট্রতাষা-আন্দোননের পর থেকে পুর্ব বাংনার রাজনীতিক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রাধানা লক্ষ্য করা যায়। ভাষা-আন্দোলনের आগে পৃর্ব পাকিস্তান যুবলীগ 巨িন দেশের একমাত্র সংগঠন যার দ্বার সকন সম্প্রদায়ের নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ভাষা-আন্দোলনের পরে আমরা দেখি অসাম্প্রদায়িক ছাত্রসংগঠনরূপ্প ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা, অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসেবে গণতক্ত্রী দলের আা্মপ্রকাশ, পৃর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের পৃর্ব পাকিস্টান ছাত্রনীগে পরিণতি এবং দেশের এই অংশের প্রধান রাজ্জনৈতিক প্রতিষ্ঠান आওয়ামী মুসলিম লীগের আওয়ামী नীগে রূপাস্তর। ১৯৫৬ সালে পৃর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় যুক্ত নির্বাচন প্রथার পক্ষে প্রস্তাবগ্রহণ এই ক্রমবর্ধমান অসাম্প্রদায়িক ঢেতনারই বহিঃ্রকাশ।

১৯৫৬ সানে পাকিষ্টান গণপরিষদে যুক্ত নির্বাচন বিল উখ্খাপন করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী একটি স্মরনীয় বক্টিতা দিয়েছিলেন। তার অণ্শবিশেষ এ রকম :

It may appear strange to those who have not been able to adapt themselves to the change in political outlook resultant on the creation of Pakistan that I who was an advocate of the twonation theory in undivided India, and whose contribution to the creation of Pakistan was perhaps not insignificant, and who belived in separate electorate in undivided India, should advocate joint electorate in Pakistan as a salutary constitutional principle...Separate electorate was a device to secure proper representation in the Legislatures for the Muslim minority ; it took something away from the majority population ; it was certainly never meant to be a device to safeguard the intersts of the majority population...

The two-nation theory was advanced by the Muslims as a justification for the partition of India and the creation of a State made up of geographically contiguous units where the Muslims were numerically in a majority. Once the State was created, the two-nation theory lost its force even for the Muslims. If it is still persisted in, it will logically lead to the partition of Pakistan... The Muslims who were a nationality in undivided India, are now citizens in their own country Pakistan, in which every citizen, whatever may be his religion, is a member of the Pakistani nation. There is, thus a radrad difference between the conception of the Millat-i-Islam whech transcends geographical boundaries, and the conception of a Pakistani nation or qaum which has boundaries and has a peculiar entity which differentiates it from other nations. Circumstances thus have changed, and so must por political outlook change with the establisment of Pakistan.

গণপরিষদে কিস্তু এই প্রল্নে আপসরফল হলো এভাবে যে, পৃর্ব পাকিস্তানে হবে যুক্ত নির্বাচ্নপ্রथা আর পশ্চিম পাকিস্তানে থাকবে স্বতন্ত্র নির্বাচনপ্রথা।

পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে দৃট্টিভগ্গির পার্থক্য কতটা গড়ে উঠেছিল, তা এ থেকে সহজেই বোঝা যায়। তাই একদিকে ইসনামী প্রজাতঞ্র্, অন্যদ্রিকে তার দুই অংশে দুরকম নির্বাচ্ প্রথা।

পাকিস্তানে পরবর্তী পনেরো বছরে অন্যান্য বিষয়ে বিরোধের মতো রাষ্ট্রজীবনে ধর্মীয় অনুষজ এবং অসাম্প্রদায়িকতার—কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলা যায় ধর্মনিরপেক্ষতা বা ইহজাগতিকতার-বিরোধ তীর্র হয়েছে। ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করে ১৯৬২ সালে দেশের দ্বিতীয় সংবিধান প্রবর্তিত হয়। রাষ্ট্রের নাম ফিরে আসে পাকিস্জান রাষ্ট্রে-অর্থ্রাৎ নাম থেকে ইসলামী কথাট। বাদ যায়। তবে রাস্ট্ট্রে মূলনীতিতে কুরআন ও সুন্ন এবং ইসনামী জীবনধারার কथা বলা হয় এবং তার জন্য ইসনামী আদর্শ-বিষয়ক একটি উপদেষ্া-পরিষদ গঠনের বিষান রাখা

হয়। ১৯৬২ সালের সংবিধান রদ হয়ে যায় ১৯৬৯ সালে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান যে Legal Framework Order জারি করেন，তাততে বলা হয় যে，নির্বাচনের পর તে জাতীয় সংসদ গঠিত হবে সে－সংসদের দ্বারা প্রণীতব্য সংবিধানে＂Islamic ideology which is the basis for the creation of Pakistan＂অা゙ট রাথハ৩ হরে। এই কারণে ১৯৭০ সালে যেসব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা巾র্রিল্ল，কুরআন ও সুন্নার পরিপ্ীী আইন－প্রণয়ন থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি ৬াদদর প্রতোককেই দিতে হয়েছিল।

জেনারেল আইউব খান ও জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মতো সামরিক শাসক ভ রাপ্ট্রেধ্রধান সংবিষানের ইসলামী চরিত্র রাখতে আন্তরিকভাবে আগ্রহী ছিলেন，এ কথা বিপ্পাস করা শক্ত। কিস্ঠ রাজনৈতিক কারণে，क্ষমতায় থাকার জন্য，সাধারণ মানুষকে ভোলাবার জনা，তাঁদর প্রয়োজন ছিল রাট্ট্রের সক্গে ধর্মের যোগ ঘটানোর। এ－্রসজ্গে পাকিস্তানের প্রাক্ত্ন প্রধান বিচারপতি মুহম্মদ মুনীর একটি উম্নেথবোগ্য ঘটনা বিবৃত করেছ্নে ：
．．．When I was a member of Ayub＇s Cabinet in 1962 and the Political Parties Bill was under discussion a person moved and amendment to the bill proposing that no party would be formed the object of which was opposed to the＇Ideology of Pakistan＇． On this Chaudhry Fital Ilahi whe was recently retired as President of Pakistan，rose from hisseat and objected that then ＇Ideology of Pakistan＇shall have to be defined．On this the member who had moved theroriginal amendment replied that the ideology of Pakistan weds Islam＇，but nobody asked him the further question．＂What it $^{2}$ Islam？＂The amendment to the bill was therefore passed as the member who supported the amendment was Maulvi Abdul Bari of Lyallpur who was a supporter of Ayub．Nobody can say anything to the contrary where Islam is mentioned．

Ayub was then in Karachi and I could not contact him．When he returned I mentioned to him the incident and he remarked， ＂What will the world say about it all＂．

বিচারপতি মুনীর যে বনেছেন－ইসনাম কী，এ－বিষয়ে কেউ আর প্রপ্ম করল না－তার একটা ইতিহাস আছে। পাপ্জ্রাবে ১৯৫৩ সানে আহমদীয়া－বিরোধী দাঙ্গ সম্পর্কে তদঅ্ত করার জন্য তাঁর নেতৃত্বে বিচারপতি কায়ানীকে নিয়ে যে－কোঁ্ট অফ ইনকোয়ারি গঠিত হয়，তাতে তাঁরা দেখতে পান যে，ইসলাম কী এবং মুসলমান কে，সে－বিষয়ে কোনো দুজন আলেম একমত হতে পারেন নি। কোনো কোনো আলেমের মতে，আম্মাহর আইন কুরআন ও সুন্নায় পাওয়া যায় বলে ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো ব্যক্তির বা সমষ্টির আইন－প্রণয়নের অধিকার নেই এবং আপ্মাহর আইন ব্যাখ্যা করার অধিকার রয়েছে কেবল শাস্ত্রজ্ঞানীদের।

পাকিস্তানের শাসকেরা ধর্মের সঙ্গে রাঙ্ট্রের সংযোগ ঘটিয়োছিলেন, কিষ্ঠ সেশের দুই অংশের বিচ্ছেদ অনিবার্য করে .হুলেছিলেন। এর আ® কারণ আমাদের অজানা নয়। তবে অনেকদিন ধরে যেসব কারণে দুই অংণের মতাঙ্ডর সৃষ্টি হচ্ছিন, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের বিষয়টি তার একটি বললে ভুল হবে না।
$\checkmark$
অনেক স্বেদ, অঞ্ঞ ও রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এদেশের রাষ্ট্রীয় চরিত্র যে ধর্মীয় হরেেনা, তার প্রথম আভাস পাওয়া যায় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের স্বধীীনতার ঘোষণাপত্রে। এতে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাত্্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ যে একটি ধর্মনিরূেক্ষ দেশ হবে, সে কথা মুক্তিযুদ্ধের কালে নেতারা ব্হবার বলেছিলেন। उধু প্রধানমত্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ নন, অস্शায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুন ইসলাম, স্বরাষ্ট্রমম্ত্রী এ. এইচ. এম. কামরুহ্জামান এবং এমন কি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী !োন্দকার মুশতাক আহমদের বক্তৃতায় বাংলাদেণের রাষ্ট্রীয় তিন নীতি—গণতন্ট্র, সমাজতস্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার—কথা একাধিকবার ঘোষিত হয়েছিন। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্প্ূু শেখ মুজিবুর রহমান যেদিন বাং্লাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন, সেদিন রেসকোর্সের জনসভায় বক্কৃতাদানকলে তিনি বলেছিলেন

সকনে জেনে রাখুন, বাংনাদেশ এথন র্রের্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম. রাষ্ট্ এবং পাকিন্ডানের স্থান চতুর্থ। ইন্দোনেশিয়া - ৷ ও ভারত তৃতীয়। বাংনাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট হবে। আর তার ভিত্তি ব্ৰেকের্য কোন ধর্মীয় ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতষ্ত্, সমাজতন্ত্র ও ধর্মন্তিক্ক্রপক্ষতা। পরে তিনি আরও একটি নীতি যোগ করেন-জাতীয়তাবাদ। সেই চারটি মৃননীতিকে ভিত্তি করেই বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়।

আগে বলেছি, ধর্মনিরপেক্ষতার ভাব ওরু হয়েছিন ১৯৫২ সানের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তার একটা কারণ ছিল এই যে, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি উপেক্শ করে যাঁরা উর্দু চাপিয়ে দিতে চেয়েছ্ন, তারারা ধুয়া তুলেছিলেন ধর্মের। পাকিস্তান মুসনমানের রাষ্ট্র, উর্দ মুসলমানের ভাষা ; তাই উর্দু রাষ্ট্রডাযা হবে।বাংলা হিন্দুর ভাষা, ওতে ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট লেখা হয়নি ; তাই বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাयা হতে পারবে না। পাকিস্তানের শিক্ষামক্ত্রী ফ্জলুর রহমান ১১৫১ সানে বলেছিলেন যে, জাতি হিসেবে মুসলমানের টিকে থাকার সংগ্রাম আর উর্দুকে জিইয়ে রাখার সংগ্রাম অভিন্ন। উর্দুর আধিপত্য প্রত্যাখ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষ ধর্মের নামে শোষণ ও উৎপীড়ন এবং ধর্ম নিয়ে রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ভাষা-আন্দোননের পরে অসাম্প্রদায়িক ঘাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনের আশ্রপ্রকাশ কিংবা প্রতিষ্ঠিত ছাত্র ও রাজনৈতিক দনের অসাম্প্রদায়িকীকরণ সজ্ভবপর হয়েছিল

అধু नয়, অनিবার্य হয়ে পড়েছিন। বাঙালি হতে হলে ও গণতন্ট্রী হতে হলে
 নাत্ মানুষকে বিज্রাল্ ক:়ার থে নেষ্টা সেশে চলছিল, সে সম্পক্েে সোছরাওয়ার্দীর পৃর্বোি্দিथিত বজ্টাত্য খুব চমеকার করে বলা হয়েছে।

It is so easy to mislead our people who are prepared to sacrifice everything in the way of Islam, to mislead them in the name of Islam. It is so easy to excite passion, so easy to kindle fires, so easy to destroy', so difficult to build, that I would beg of those who are utilising these controversy, for the sake of opposition, not to fan the flames of fanaticism and bigotry and hatred, but to pause and build Pakistan on the solid foundation of trust and unity between all the people inhabiting this beloved country of ours.

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার বিপদ সম্পর্কে পাকিস্তানের দিনণুলিতেই আমরা ক্রমশ অবহিত হয়েছি। তারপর ১৯৭১-এ এর মারায্মক রূপ দেখনাম। ইসনাম রжার নামে, মুসলিম রাষ্ট্রের নামে, কী অমানুষিক অত্যাচারই না হলো দেশের মানুষের উপর। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এদেশী দোসররা ধর্মের নাম্ম সকল বর্বরতার প্রতি সমর্থন জানালেন। ইসনাম ও পাক্রিস্তানকে অভিন্ন বলে দাবি করে তারা ঘোষণা করলেন যে, পাকিস্তানের বির্সৌৃিঁা মানেই ইসলামের বিরোধিতা।
 ঘোষণা করলেন যে, আল-বদর বা গু্রু গঠন করা হয়েছে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীকে সহায়তা করার জন্যে। য়্থুন সেই সামরিক বাহিনীর ভরাডুবি হলো, টখখ তাদের যোগসাজলে ক্রেধে উদ্সী⿵ আল-বদরেরা দেশের সেরা সন্তানদের হত্যা করে নিজেদের আদর্শবাদের পরিচয় রেথে গেল।

এই অভিজ্ভতা ১৯৭২ সানে আমদের মনে তাজা ছিল। তাই যে সংবিধান আমরা তখন রচনা করেছিলাম, তাতে একদিকে যেমন ধর্মনিরপেক্ষত একটি মূল রাষ্ট্রীয় নীতি বলে গৃহীত হয়, অন্যদিকে তেমনি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ লোপ করে দেয়া হয় সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে। তাতে বলা হয়, ধর্মনিরপেপ্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য জন্য সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোেো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাবান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার এবং কোনো বিশেষ ধর্মাবনষ্বীর প্রতি বৈষ্যা বিলোপ করা হবে।

ধর্মনিরপেক্ষত রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বলে স্বীকৃত হলেও এর তাৎপর্য আমাদের সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি—এমন কি, রাষ্ট্রপরিচালনার সজে যুক্ত ব্যক্তিদের সকলের কাছেও নয়। ধর্মনিরপেকুতা শব্দটা ব্যবহৃত হচ্ছে সেকুনারিজমের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে। অনেকে মনে করেন, ইহজাগতিকতা বললে কথাটা স্পষ্ট হরো। তা হয়তো হতো, তবে ধর্মনিরপেপ্ষ বলায়ও ভুল হয় না। নিরপেক্শ শব্রের

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অ:পক্ষারহিত—Bতে কর্মসম্পর্কহীন, প্রয়োজনরহিত বা উদাসীন বোঝায়। আমরা যখন জোটনিরপপক্ষ রাষ্ট্র বা দননিরপেক্ক ব্যক্তির কথা বনি, তখন নিরপপক্ষ শদ্দের সেই দ্যোতনাই ধরা পড়ে। কোনো জোটের সঙ্গে যে-দেশের যোগ নেই, তা জোটনিরপেক্ক দেশ ; কোনো দলের সঙ্গে যে-ব্যাক্িির সং্ত্রব নেই, তিনি দলনিরপেশ্ক লোক। তেমনি ধর্মের সজ্গে যে রাক্ট্রের সম্পর্ক নেই, তা ধর্মনিরপোক্ক রাষ্ট্র। ধর্মনিনরপেক্তা বলতে তাই বোঝায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ের সংযেগহীনতা, ধর্মের সঙ্গে রাট্ট্রের সস্্রবশুন্যতা, পারলৌকিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন ইহজাগতিকত। ধর্ম থাকবে নাগরিকের ব্যক্তিগত বিশ্াস ও আচরণের বিষয় হয়ে, রাষ্ট্র সকলকে নিজস্ব ধর্মপালনের স্বাধীনতা ও অধিকার দেবে, কিষ্ুু রাষ্ট্রের সঙ্গ কোন্না ধর্মের সম্পর্ক থাকবে না।

তবে নিরাপক্ক্তা শব্রের ব্যাপকতর প্রচলিত অর্থ পক্ষপাতহীনতা। তাই ধর্মনিরপেক্ষত বলতে অনে,কইই ধরেে দেন রাষ্ট্রে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও সেসব ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পক্ষপাতহীনত।। সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের স্পষ্ট বিধান সদ্বেও ১৯৭২ সাল থেকে আমাদের প্রবণতা দেখা দিল রাষ্ট্র কর্ত্থক সকল ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদানের। তাই বেতারে, টেলিভিশনে, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে-সর্বত্র কুরআন শরীফ, গীত, বাইবেন ও ত্রিপিটক भাঠ হতে থাকন একসজ্গে।
 आমরা কথায় কথায় আরও ঘোষণা ক্কে লাগলাম, ধর্মনিরপপপ্ৰতা মানে ধর্মহীননত। নয়। আর ত প্রমাণ করার ब্बत्रोई যেন বঙভবনে বা গণভবনে মিলাদ পড়ানোও হলো।

ধর্মনিরপেক্ষতা বলতত যাই『্ভ্বাঝাক না কেন, আমাদের মধ্যে কিছ্মসংখ্যক লোকের কাছে তা একবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। তারা ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের ধারায় আস্থাবান, মুসলমান ও অমুসলমানকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে দেখতে অত্য, সকল ধর্মের গ্থ্থ ও অনুসারীর সমান মর্যাদালাভ তাদের কাছে খুবই শোচনীয় ব্যাপার। ১৯৭৫ সালের পরে তাদের সুভোগ এলো। মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান (১৯৩৫-৮১) মুক্ত্যুদ্ধবিরোধীদের ক্ষমতার অংশ দিলেন এবং সংবিষানের মূলনীতিতে পরিবর্তন আনলেন। ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র আদেশ বলে সংবিধানের প্রস্তাবনার পৃর্বে বিসমিম্মাহির রাহমানির রাহিম যুক্ত হলো, ধর্মনিরেপেকুতার জায়গায় এলো "সর্বশক্সিমান আঞ্মাহের উপর পৃর্ণ আস্থ ও বিশ্পাস" এবং সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের উচ্ছেদ হর্যে গেল। ১২ অনুচ্ছেদের উচ্চেদের ফলেে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নতুন করে আমদানি হলো এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজনৈতিক দল ও ভাব পুনঃ্রততিষ্ঠিত হলো। পরে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধनীর মাধামে দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র আদেশকে নৈৈ রূপ দ্ওয়া হলো। জিয়াউর রহমন যেমন আওয়ামী नীগের সঙ্গে পান্লা দেওয়ার জন্যে

ধর্মীনরা,পগ্ষত বর্জন করেন, মনে হয়, জেনারেল এরশাদ তেমনি পৃর্বগামীর কীর্তি
 অষ্মম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে বাংনাদেশের রাষ্ট্রের্ম ঘোষণা করেন। সংশোষনীতত বলা হয় : "প্রজাতন্ট্রের রাষ্ট্রের্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শাত্তিতে পালন করা যাইবে।" ইসনামের সর্গে অন্য ধর্মের কী বিপুন পার্থক্য করা হ!नো, সংশোধनीর ভাষা থেকেও তা স্প/ষ্ট হয়ে ওঠে। এভাবে সংবিধানে সকল নাগরিককে যে-সমান অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং আইনের দৃষ্টিতে যে সমতার প্রতিত্রুতি দেওয়া হয়েছিন, তা লংঘন করা হলো। কোনো অমুসলমানের পক্কে সংবিধান রশ্ষার এবং এর প্রতি অনুগত থাকার শপথ নেওয়ার অর্থ হয়ে দাঁড়ালো বিসমিপ্মাহর প্রতি তার আনুগত-ঘোষণা।

রাষ্ট্রধর্ম-প্রবর্তন্তর বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিফ়ে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন লিথেছেন :

বিধানটি রাষ্ট্রের ইসলাম ধর্মাবলন্ধী ব্যতীত অন্যদের ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত করেছে, যদিও তারা একই দেশের সমান সাংবিধানিক অধিকারের অধিকারী। প্রশ্ন r.থকে যায়, ইসলাম কোনো একটি দেশের সে দেশের জনসংখ্যার সিংহভাগ মুসলমান হলেও—রাষ্ট্রधর্ম হতে পারে কি না? आবার একটি রাষ্ট্র সার্বডৌম ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করতে পারে কি না?...
 অধিকারের অধীন হয়ে যাচ্ছে। ইস্ম্রিম जার সর্বজনীনতা হারাচ্ছে। তার বিশ্জনীনতা থর্ব হচ্ছে।...
...यদি ধর্মমত সার্বভৌম হভ্যেৃ্ঞককে, তবে রাষ্ট্রকেে সেই মতের অধীন হয়ে চলতে হবে,...। ইসলামের মতো আপন নীতিমালাসম্পন্ন ধর্ম রা鹿র দ্ঘারা নিয়ষ্র্রিত হতেত পারে না। আবার সার্বভৌম রাষ্ট্র ইসলামের দ্বারা নিয়ষ্ত্রিত হতে পারে না। এর মীমাংসা হতে পারে রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতিকে ধর্ম ハথকে পৃথক করা।

বিশেষ ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের পদ্ষপাতের ফলে যে নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ ও য.বষমা সৃষ্টি করা হয়, একথা অনেকে মানতে চান ন।। তারা যুক্তরাজ্োর দৃষ্ঠাণ্ত টানেন। স্বধধীন ও সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের পরে ইউরোপে ক্রুমে ধর্ম ও রাষ্ট্রের—ঢাচ ও স্টেটটর—পৃথকীকরণ ঘটে এবং সকন নাগরিকের ইহলৌকিক কলাাণসাধন রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে স্বীকৃত হয়। তা সত্বেও ইউরোপের সব দেশে রাষ্ট্র उ ধर्ম পৃথক হয়নি। যুক্তরাজ্যের রাজ্র বা রানী ঢার অফ ইংলা|cের রক্ষাকর্তা-এই অর্থে আ্যাংলিকান চার্চের ধ্মই যুক্তরাজ্যের সরকারী ধর্ম। স্কাভিত্নেভিয়ার একাধিক দেশ বা আয়র্ন্যাড্, ইতানি ৫ স্পেনেও রাষ্ট্র বিশেষ বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকত করে থাকে। অন্যদিকে কাাথলিক ধর্মের অসাধারণ প্রাধান্য সব্বেও खান্স ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, প্রোট্ট্ট্যাা্টদের গরিষ্ঠত সর্বেও মার্কিন

यूক্তরাষ্ট্র ধর্মনরপেক্ক দেশ-সরকারী কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে ধর্মসংত্রুশু বিষয়ে কোনো প্রাথীকে জিজ্ঞা কা করা বা কর্মক্ষেত্রে ঈশ্বরের নাম শপথ নিতে বলা কিংবা শিি্নক্ষেত্রে বাধ্যতামৃলকডাবে বাইবেল পাঠ বা প্রার্থনা করাও সংবিধানবিরোধী বলে সেদেশের সর্ব্বেচ্চ আদালত স্থির করেছেন। ইসনামী রাষ্ট্রসস্থ্থার (ওআইসি) অর্ধেক সদস্যরাট্ট্রেই রাষ্ট্রের্ম বলে কিম্ম নেই। ইক্দোনেশিয়া, সংযুক্ত আরব আমীরাত ব। সিরিয়ার মজো দেশ রাষ্ট্রধর্ম স্বীকার করে না। তুরস্ক কেবল ধর্মনিরপেল্য রাষ্ট্র নয়, তার সৎবিষানের যে-কটি ধারা কেনোভাবে সংশোধনযোগ্য নয়, ধর্মনিরপেক্ষতার ধারা তার একটি ; সেদেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও নারীর স্বাধীনতা-বিষয়ে ধর্মনিরপেক্ব আইন প্রচলিত। সুতরাং কেবল উদাহরণ দিয়ে কোনো লাভ নেই। স্বদেশের অভিষ্ঞতা ও পরিস্থিতির ভিত্তিতেই এ করণীয় নির্ণয় করা আবশ্যক। ফরাসী বিপ্লবের আদশ য্রান্পকে ধর্মনিরপেক্ষ থাকার প্রেরণা জুগিয়েছে ; আদি বসতিস্থ|পনকারীদের ধর্মীয়ভাবে নিপীড়িত হওয়ার অভিজ্ঞেত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেকে বিশেষ কোনো ধর্মের সন্গে যুক্ত হতে দেয়নি। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির যে কুফ্ন আমরা ভোগ করেছি, ধর্মের নামে যে শোষণ ও নিপীড়ন এখােে চলেছে, এবং বাংনাদেশের প্রতিষ্ঠায় সকল সম্ফ্রদায়ের মানুষের মিলিত সংগ্রমের যে-ইতিহাস আমরা রচ্না করেছি ত্রার ভিত্তিতে ধর্মনিঙ্রপেক্দতার আদর্শগ্রহণই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও সংগ্ত্রু'ছিল।

8

 আন্দোলন হয়েছিল, यদিও তা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। আওয়ামী লীগ ও ज্যাট দানে তাদের সহযোগীরা, ওয়ার্কার্স পার্টি ও পচচ দলে তদের সহযোগীজা: অरিলা-সংগঠঠন এবং অধিকাশ্ সাং্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠন প্রতিবাদ কর্রেষ্ফিলেন। বাং্নাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) চুপ করে থাকলেও ধর্মনিরপেশ্ষতার উচ্ছেদ যে তাদেরই কীর্তি, তা তারা বেশ বুঝিফ়ে দিয়েছিলেন।

১১৯১ সালে সাধারণ নির্বাচনের সময়ে প্রচার চলল, আওয়ামী লীগ ফ্লসতায় এনে সংবিধান থেকে বিসমিপ্দাহ উঠে যাবে।এ প্রচারণায় কাজ হয়েছ্নি। আওয়ামী লীগও ভয় পেয়ে আম্মাহ আকবর ধ্বনি তুলল, আবার ধর্মনিরপেস্ষতাও ছাড়তে পারল না। একটি পোস্টরে দেথেছিলাম, নৌকার ছবির নিচে নজরুম্ন ইসলামের কবিতার উদ্ধৃতি : কাওারী এ তরীর পাকা মাঝিমামা/দাড়িমমঘে সারিগান লা-্শরিক आव্নাই। आওয়ামী লীগই ৫খু বে এই পরস্পরবিরোধী পथ অনুসরণ করে, তা নয়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির অফ্সিসে মিলাদ মাহফিন হয় এবং তাদের প্রাথ্থীর নির্বাচনী পোস্টর ও প্রচারপত্রে জাপ্পাহ আকবর যোগ করা হয়। সাধারণ নির্বাচনের

ન[ત ও?! বাংলা ও খোদা হাফ্জেরও যোগ কিছू বেড়েছে বলে মনে হয়।
M. প্ম ঢোন আনবেন না বলে তিনি প্রতিশ্রুতিবিদ্ধ। তিনি নামাজ পডুন, রোজা রাখুন, जাকা দিন, হজ পালन করুন, মন্দিরে যান, চার্চে প্রার্থনা করুন, বৌদ্ধ-ষর্মসংঘের
 কাহে দাবি। এটাই যে তাঁর করনীয় তা তিনি নিজেই জানেন ভালো করে, তবে प्रणिপক্ষের অপপ্রচারে ভীত হয়ে या করনীয়, ज তিনি করতে পারেন না। ভয় যে उখূ অপপ্রচারে, তা নয়। नোকে কী বলবে, তারও ভয় ; মনে সংশয়।

কী চায় জনসাধারণ?'মনে রাখতে হবে যে, সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেপ্ষতার উচ্ছেদ কিংবা সংবিধানে রাষ্ট্রধর্মের সংযোগ জনসাধারণণের দাবিতে হয়নি। ওখু ক্ষমতাসীনদের ইচ্চায় এসব ঘটেছে। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রধান দুটি দলের মধ্যে তুলনা করনে দেখা যাবে, ধর্মনিরপেপকততা-বিরোধীদের (৩০.৮\%) চেয়ে বেশি ডোট পেয়েছ্নে ধর্মনিরপেক্ষ্যাদীরা (৩৩,৮৭\%)। তবে বিএনপি, জামাতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের মোট প্রাপ্ত ভোটের ( $৫ 8 . ৭ ৮ \%) ~ হ ি স ে ব ে ~$ বলতে হয় যে, ধর্মনিরপেক্কতা-বিরোধীরা বেশি জনসমর্থন নাভ করেছেন। ওদিকে কলেজ-বিশ্পবিদ্যালয় ছাত্র-সংসদের নির্বাচনের ফল্লায়ল দেখলে স্পষ্টই মনে হয়, রাষ্ট্রধর্মের পক্ষে না হনেও তরুণদের বেশির (্প) ধাঁ ধর্মনিরপেজ্ষতার পক্ষে নয়।

এ-অবস্থায় ধর্মনিরপেক্রাদীর কর্তব্য ক্তী নিনি কি তাকিয়ে থাকবেন জনগণের

 भথে? পাকিসানের দ্বিজাতিত্বল আবহাওয়ায় যারা সাহস করে বলেছিলেন, এ ত্য় ভুন, অন্তত অপ্রয়োজনীয়, তাদের দৃষ্টান্ত কি পथ দেখাবে না? ১৯৪৮-এ যারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিনেন, তাদের পট্ষ সেদিন জনসমর্থন 巨িল না, তবू বিপ্পাস-অনুयায়ী তারা অগ্রসর হয়েছিলেন-এ উদাহরণ কি অनুক্যণীয় হবে না? মুক্টিযুদ্ধের চেতনা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ইসনামী প্রজাতস্ত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে বিছ্ছিন্ন হয়ে সেই রাষ্ট্রের তাষ্বিক প্রভাব থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি নি। ধর্মরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তনের ইচ্চা গোপনে লালন করে যারা আপাতত রাষ্ট্রर্ম প্রতিষ্ঠা করেছ্নে, তারা নিশ্যই় ভবিষয়ত্রে আশার পথ চেয়ে আছ্নে। তবে ধর্ম নিয়ে রাজনীতির পরিণাম যে কত ভয়াবহ হতে পারে, তা নিশ্য় তাদেরও অজানা নয়। সেই অভিষ্ঞতা থেকেই একদিন এদেশের জনপ্রতিনিখিরা চেয়েছিলেন, ধর্ম ব্যজ্তিগত জীবনের বিষয় হয়ে থাক, রাষ্ট্রের সজ্গে তার সংশ্রব ঘটিয়ে কাজ নেই—তাতে রাষ্ট্র ও বর্ম দুইই ক্ষতিগ্গঙ্ত হয়। এই বোধ যার আছে, তাকেই বলতে হবে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতায় ফিরে যাবো, যেমন ফিরে গিয়েছি সংসদীয় গণতন্ট্রে।

## আমার চোখে ধর্ম

## বেবী ইসলাম







 হবে1]



 মান নাম মোহাহুন নেসা, সেইযাত্র দূহাত জো় করে কপালে ঠেকালেন, বनলেন, "মাফ করবেন, আমি হিন্দু ছড়़ কাউকে ঘর जাড়़ দেব ন।।"

 পরিচিত ভদ্রালোক ভাড়া নেবার জনা आমার কাছে এলেন, সল্भে করে নিত্রে গেলাম। কথা হন, বাড়িলনা যথনই জননলন ভদ্রলোক হিন্দু, কোন রকম দিিধা না করে বनाেন, "আiি বুড়ে মানুষ নামাজ রোজ করি, মাথার ওপর হিন্দূকে ভাড়া দেব ना।"



 মানম বেঁচে थাকার জन্য অবিরাম খচচষ্টা চালাচ্ছ। স স্গাম করে চলেছে পকৃতির


সঙ্রাম জনম नিল সমাজের। সমজে সৃষ্ট হলো কিছ্র রীতিনীতি। বিধি, বিধান। বিধির प्र৭氏। সমাজের বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সভ্যতার বিকাশশর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনে
 ও.॥1 মনুষ্যসৃষ্ট বিধি বিধান কার্যকর অসষ্তব হয়ে দাড়ায়। তঋনই অতিবুদ্ধিমান বাক্তি 11 ব|ক্সেসষ্টির সমাজে নিয়ে আসেন স্রষ্টা এবং ত্রষ্টার বিধি বিধান। ইহকালের p৩কর্মের জন্য পরকানের প্রাপ্তি। পুরস্কার এবং শাঙ্ড। সামাজিক বিধি রূপাঙ্তরিত ২!়़ গেল অলৌকিক বিধানে। স্রষ্টার আইন, স্রষ্টার বিচার। না মেনে উপায় কি। সমজের দুর্বন এবং নির্বোধশ্রেণী সবসময় এরা সংখায় বেশি, মেনে নিল স্রষ্টাকে, পরকানকে নির্দ্বিষায়। মানুষের সংখ্যা বাড়ন, বিভিন্ন অঞ্চনে বসতি গড়ে উঠলো। গ্রাম, রাজ্য, দেশ। এক এক সভাতায় এলেন একজন প্রেরিত পুরুষ। প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক রীতিনীতির সাথে খাপ খাইয়ে প্রচার করলেন মানূষের জনা নির্দিষ্ট আচরণবিধি। তই হয়ে গেল ধর্ম। পৃথিধীর পৃর্বে, পশ্চিম্ম, উত্তরে দক্ষিণে একই জিনিস ভিন্ন নামে মানুষ গ্রছণ করল। দজন্যফেরাতের অববাহিকা থেকে ভূমধ্য সাগরের পূর্ব তীর পর্যশ্ত সভ্যতার আদি বিকাশ ভূমি হওয়ায় প্রেরিত পুরুষদের সংখ্যাধিক্য এখানেই বেশি।

মুসা, ইসা, মোহাম্মদ, জরথুস্ট্র, বুদ্ধ, মহাবীর্, নানক, চৈত্যয, কনফুসিয়াস,
 লাগিয়েছ্নে। কেউ অশ্বর বা অ্রষ্টাকে গডীষ<<ীীবে आাকড়ে ধরেছেন কেউ তাকে এড়িয়ে গেছেন। কিক্তু সবাই একই কথ্যুভীলিছেন। মানুষকে ভালবাস। কেউ বলেনি


সব ধর্মই यদি মানুষের মभc্লের্রে কथা বলে তাহলে বর্তমান পৃথিবীতে ধর্মে ধর্মে এই ঘৃণা বিদ্বেষ লড়াই কেন ? কেন চলেছিল বছরের পর বছর গ্রীস্টীনদের ক্রুসেড, মুসলমানদের জেহাদ। আবার মুসলমানদের শিয়া সুন্নীর লড়াই। ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্মকে নিজের বুকে আশ্রয় দিয়েছে, লালন করেছে, বিকশিত হয়েছে এক অনন্য সাধারণ সভ্যতা সংস্কৃতির।

যুগ যুগ ধরে হিন্দু-মুসলমান শিখ পারসীক জৈন, শাক্ত, বৈষ্ণব পাশাপাশি বাস করেছে একজন আরেকজনের সহ্গে স্বাধীনভাবে ধর্ম আচরণ করেছে, অংশ্রছ্ণ করেছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়েছে, বদল হয়েছে রাজা, সাধারণ মানুষ কিত্তু বদनाয়নি। তারা একইসন্গে আযান দিয়েছে মসজিদে, ঘণ্টা বাজিয়েছে মন্দিরে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বুদ্ধের ব্রাপ্মণ্যবাদের প্রবল প্রতিকৃলতা সভ্ৰেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার কিচ্নতেই রোধক্করা যাচ্ছিল না, তথনই ব্রান্নগ্য ধর্মের প্রবক্তরা স্মোগান দিলেন বৃদ্ধদেব তাদেরই একজন অবতার। পৌরাণিক নবম অবতার হিসাবে বুদ্ধদেবের স্বীকৃতি মিলল। অর্ৰাৎ মেনে নেয়াতা রোকামি নয় বাস্তবকে স্বীকার করা।

চৈতন্যদেব, ইসলামের সাম্যবাদ অর্থাৎ একই সঙ্গে সবমনুষ স্রষষ্টার আরাধনা

করতে পারে কোন বিভেদ নেই, এই সার বিষয়ইহহ গ্রহণ করে প্রচার করেছিলেন বৈষ্ণব্র্ম। কোন আচার নেই, কোন সংস্কার নেই, ককান পূজ্য নেই, ఆখ নাম কীর্তন। याর ভাল লেগেছে গ্রহণ করেছে, ভাললাগে নাই যার, গ্রহণ করেনি। তাই বনে চৈতন্যদেবের মতবাদকে বাতিন বনে উড়িয়ে দেন নি। অথচ অর্থনৈতিক রাজไনতিক কারণে ধর্ম যখন স্বার্থাক্ধ মানুষের হাতে বাবহৃত হতে লাগলো তখনই ধর্ম তার ধর্ম হারালো। অতীতে পুরোহিত্র রাজা। বর্তমানে সমাজপতি তথা রাজনৈতিক নেতাদের হাতে ধর্ম হচ্ছে সবচ্রেয়ে প্রিয় বশ্শু, যাকে যখন শেমন ইচ্ঞা আকৃতি দেওয়া যায়। আর সেই খেলার আর্থতি দিচ্ছে সমঙ্ত পৃথিবীর নিরীহ এবং ধর্মবিশ্মাসী মনুষ্য সন্তানগণ।

যে ধর্ম এসেছিন মানুষকে ভালবাসার আহৃনন জানিয়ে সেই ধর্ম টিকে থাকবে यতमিন মানুষ থাকবে, সমাজ থাকবে, পৃথিবী থাকবে। যদিও বার বার কনুষিত হচ্ছে স্বার্থান্ধ তথাকথিত মানুষদের হাতে, তবুও বলছি ধর্ম আছে, ধর্ম থাকবে, হয়তো ঈশ্র থাকবে না। মানুষ থাকবে, থাকবে মানুমেরই ধর্ম।

ওধু বিগ্রহের মাথায় ফুল চড়ানো ও প্চচবার মাথাঠোকা ধর্ম নয়।

## ধর্ম ও সংস্কৃতি

## বুলবন ওসমান

ধর্ম কি？ধর্মের সজ্গ সংস্কৃতির কি যোগাযোগ？ধর্ম কি কারণে সৃষ্টি হলো？এ－সব প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই আমরা যাত্রা করতে চাই।

ধর্ম সম্ব扁 সমাজ্ধবিদ সামনার ও কানারের মতামত，＂আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যল্ত ইতিহাসে ধর্ম মোটেই একটা নৈতিকতার বাপার নয়，বরং অনুষ্ঠান রীতি পালন，এবং উৎসব．．．＂नোক জীবনধারার ওপর জোর দেবার কারণেই তারা ধর্মকে এই দৃট্টিতে দেখেছেন

লোয়ি তার＇আদিম ধর্ম＇পুস্তকে বলেছেন，ধর্ম হলো＂বাস্তবের অসাধারণ
 ক্ষেত্রে লোয়ি ধর্মকে বিচার করেছেন পুরোপুরিকৃক্স্ত্ট্বিক দিক থেকে। আদিম মানুষ বিরুদ্ধ পরিবেশে প্রতিটি প্রাকৃতিক ক্ষমত্তहた ভয় পেত ：যেমন ঝড়－বৃষ্টি－বিদ্যুৎ， বন্যা，রোদ্রদাহ，শৈত্য এমনি সব ক্ষম্জীকি বিপুল শক্তিষর মনে করে মানুষ কর্ণণা ভিক্ষা করত，এ থেকেই ধর্মবোরেব্রে জন্ম।

ফ্রেজার বলেছ্নে，＂壮 ক্লো মানুষের চেয়ে．উন্নত ধরনের ফ্মমতা সম্বন্ধে বিশ্ষাস যা মানুষ ও প্রাকৃতিক ফ্ষমতাকে নিয়ষ্রিত করছে।＂তিনি আরে। বলেছেন যে ধর্ম হলে। মোটামুটি এই সব প্রাকৃতিক ঋমতকে প্রসন্ন করার প্রচেষ্ঠ।।

সমাজতব্ধ্ববিদ এমিল ডূর্খইমম বলেছেন，ধর্ম হলো＂বিপ্পাস এবং অনুম্ঠানের একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি，অর্থাৎ কিছू জিনিস পবিত্র মনে করা হচ্ছে এবং ‘কিছू জিনিসকে করা হচ্ছে নিষিদ্ধ।’ তাঁর মতে ধর্মকে কখনো একটি সংগঠন থেকে পৃথক করে দেখা যায় না，যেমন ‘গীর্জ’＇গীর্জ｜，ছড়া থৃষ্টধর্মের অস্তিত্ব কোথায় ？তাই তিনি বলেছ্নে， ধর্ম＂মূলতঃই একটি যৌথ ব্যাপার＂। একটি সামাজিক ও সমাজতাপ্রিক উপাদান।

বর্ম যে সামজিক ব্যাপার এ সম্বক্ধে আজকে আর দ্বিমত নেই। কিষ্ব ষর্ন্রের সংख্ঞা কি ভাবে দেবে ？ই．বি．টইলনর ধর্ম সম্বঙ্ধে বলেছেন，＂অতিপ্রাকৃত ক্ষ্মতায় বিশ্পাস।＂

ধর্ম সম্বন্ধে এমনি আরো অনেক সংজ্ঞা জড় করা যায়। কিন্ুু উপরোক্ত সব সংজ্ঞা থেকে আমরা যে কয়েকটা জিনিস পাচ্ছি তা হলো ：এক，অতি－প্রাকৃত শক্তি সম্বন্ধে বিশ্ষস ；দুই，এই বিশ্ধাসকে কেন্দ্র করে একটি অনুষ্যানের ধারা ；তিন，এই বিশ্পাস ও অনুষ্ধান করা হচ্ছে অতি－প্রাকৃত ক্ষমতার অনুগ্রহ লাভের জন্যে। সুতরাং আমরা সহজেই সংজ্ঞা দাঁড় করাতে পারি，ধর্ম হলো অতি－প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্পাস এবং তার

অনুগ্রহনাভের জনা অনুষ্ঠানের ধারা। অবশ্য বৌদ্ধ ধর্ম একমাত্র বাতিক্রুম ভেখানে अতিলৌকিক ঋমতার অঙ্তিত্ব কক্পনা করা হচ্ছে না।

প্রতিটি ধর্মবিশ্ধাসকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান একটি বিশিষ্ট রুপ নাভ করে। সমাজ ও


ধর্মরর সংজ্ঞ দেবার পর প্রশ্ন আসে ধর্ম কোন সাংস্কৃতিক পরিবেশ উদ্ছুত ? ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির কি ব্যোগযোগ? এর উত্তরে ধর্ম যখন উদ্রুত হয় তৎকানীন সমাজকাঠামো সম্বক্ধে পরিচিত হওয়া দরকার। সমাজ-কাঠামো নির্ভর করে উৎপাদন পদ্ধতির ওপর। আদিম সমাজে বিশেষ করে পুরাতন প্রস্তর যুপে সানুষ যঋন মাত্র পশুশিকার পর্বে প্রবেশ করেছে তঋন তার একমাত্র উৎপাদন ব্যাবস্থ হলো পতশিকার। মানুষ তখন ছোট ছোট দলবদ্ধ হয়ে ওহায় বাস করত। এই সময় এই সমাজকাঠামেকে কেন্দ্র করে যে অতি-কাঠামো গড়ে ওঠঠ যাকে আমরা বল্লছি সংস্কৃতি—তার মধ্যে ধর্ম্মের কোন অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়নি, বরং আমরা দেখি যাদু বিশ্ধাস আর কিছ্ম নয়, প্রাকৃতিক ক্ষ্মতা বা অর্থনীতিক বাবস্থার নকল তোলা। গুহাচিত্রের পেছনেও আমরা এই একই মানসিকতার পরিচয় পাই। পশু শিকারের চিত্র তеকালীন মানুষের আশা পৃরণের প্রতিফ্নন। অর্থাৎ তাদের বিপ্ষাস রেখার মাধ্যমে যে বাইসনের চিত্র আাকা হচ্ছে তার ফলে উুক্ত প্রাগী মায়াজালে বাঁধা পড়ে

 পবিত্র।

এই আর্থনীতিক কাঠামোয় মান্রু প্রকৃতিকে বাপককাবে না হোক মোটামুটি পাঠ করতে ওরু করেছে। তখন্মে স্সেমজ-জীবন সুষ্ঠু কাঠামা লাভ না করায় অন্য কোন চিন্তা-ভাবনা দানা বাঁ九েনি। ক্রমশ পэশিকার থেকে মানুষ যথন কৃষিবিদ্যা লাভ করে তঘন তার চিঙ্তার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে। প্রাকৃতিক ফ্মতার ওপর মানুষকে নির্ভর করতে হচ্ছে। বিশেষ করে বৃষ্টির জল চাষবাসের অনাতম উপাদান। মানুষ প্রথমে বৃট্টির নকল তুলে বৃষ্টিকে আহ্বান জানাত। অনেকটা সেই গুহাচিত্রের বাইসনকে আহত করে আককার মতই। ক্রমশ মানুষ ঘথন এই প্রক্রিয়ার বিষলততা সম্বল্ধে সজাগ হতে থাকে তার দৃষ্টি নিগৃঢ়তাবে নিবদ্ধ হয় প্রাকৃতিক সব শক্তির এপর। কোনভাবেই যাদুবিদ্যার জোরে যখন এদের সষ্টৃ ক্ট য়া যাচ্ছে না। মানুষ নতুন প্রক্রিয়ার জন্ম দিতে থাকে। এই নতুন প্রক্রিয়াই হোলো ধর্ম, সুতরাং সমাজ কঠামো সংস্কৃতির অন্যান্য সব উপাদানের মত ধর্ম্মেও জন্মের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছ।

সমাজ-কাঠামেকে কেল্দ্র করে যেমন ধর্মের সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি সৃষ্টি হচ্ছে সংস্কৃতির অন্যান্য অশ।। নৈতিকত।, শিল্র, রাজনীতি, জ্ঞান-বিষ্ঞান সবই ধর্মের সজ্গে চলतছছ। আর যোহহু সামাজিক প্রক্রিয়া এক পদ্ধতি থেকে আর এক পদ্ধতিতে

উর্তার৩ ইয় এবং যার সম্বন্ধতা বিদ্যমান, ফলে পুর্ব কাঠামোজাত সংস্কৃতির এたেণচাই টিকে থাকে। নতুন সমাজ কাঠামোর অনুকুল নয় সংস্কৃতির এমন অংশ
 (.)ाए কৃষি উৎপাদন কেল্দ্রিক সংস্কৃতিতে সৃষ্ট ধর্ম শিল্পভিত্তিক সমাজেও টিকে जা! ২। यদিও অনেক সমজে এর অবস্থান অনেকটা শিথিল।

ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক প্রগাঢ় । কারণ প্রতিটি সমাজ-ব্বাবস্থার নৈতিকতা f4দামান। আর ধর্ম একটা নৈতিক ব্যাবস্থার মধ্ধেই সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং সেই বিশেষ সমাজের নৈতিকতার প্রচূর উপাদান ধর্ম আপন দেহে ধারণ করে বেড়ে ওঠে। ধর্মের जই কোন স্বাধীন সত্তা নেই, সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে গ্রহণ করে তার উড্ডব।

ধর্ম্মর মধ্যে সংস্কৃতির বিভিন্ন কাঠামোর অংশ জায়গা করে নেয়, যেমন ইসলামে অন্যতম ধর্মীয় কর্তব্য হলো জাকাৎ। জাকাৎ দেবার মাধ্যমে একজন মুসনমানের বিশ্ষাস ঈপ্বরের অনুগ্রছ লাভ করবে। কিস্তু জাকাৎ মৃলত আর্থনীতিক ব্যবস্থার একটি অগ। সামাজিকভাবে আয়কর গ্রহণের একটি ধারা সহজেই এর মধ্যে লক্ষণীয়, यদিও ইসলাম ধর্মের এটি অন্যতম প্রধান উপাদান। একটি রাষ্ট্র চালাতে গেলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা জনসাধারণের দেওয়া কর নির্ডর। এই কর ব্যবস্থার সঙ্গে ধর্মীয় অনুশাসন যুক্ত হয়ে ব্যাপারটাকে আরৌদা়়ত দান করেছে। যেহেতু তৎকাनীন সমাজে ধর্মের প্রভাব ছিল প্রবল তাa্র ব্যবস্থা, যেখানে বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানর প্রুর্রেবি ধর্মকে রাজনীতি-নিরৃপক্ষ করা

 আচরাণ। অনেকের জীবন্ন ধর্মীষ্ঠ বিশ্যাস একেবারেই অনুপস্থিত। \&র্মীয় উৎসবেও তাদের উপস্থিতি দেখা যায় না। সুতরাং সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে ধম্মীয় প্রভাব যে কি বিপুন পরিমাণে উন হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাথে না। অবশ্য সাংস্কৃতিক কাঠামোর সন্সে সমাজ-কাঠামোও দেখার প্রয়োজন। যে সমাজ কাঠামোয় ধর্মের উস্টব আজ সেই কাঠামোও বিপুলভাবে পরিবর্তিত। আজ আর ওৰু গণতাষ্র্রিক কাঠামো নয় সারা বিশ্ধে সমাজতাষ্ত্রিক কঠামোও দিন দিন প্রবন হয়ে উঠছছ। যে সরল কৃষি-কর্ম ভিত্তিক সমাজকাঠামায় ধর্মের জন্ম সেই কঠামোকে আজকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতরাং ধর্ম্মর সেই পবিট্র ও আদি রূপও আজ না পাওয়া স্বাভাবিক।

ধর্মের উৎপত্তি সম্বক্ধে আমরা সমাজ-কাঠামো ধরে আলোচনা করেছি। জ্ঞানের খাতিরে অনगান্ग যে সব অনুমান আছে তার আলোচনা প্রয়োজন।এ ব্যাপারে আমরা তিনটি ধারার সাক্ষাৎ পাই। প্রথম, বোধ্মিলক ধারণা। ব্যক্তিত মতামতই এ-ক্ষেত্রে প্রধান। এই ধারায় আমরা প্রধানভাবে পাচ্ছি ই. বি. টাইলর ও হার্বাট স্পেনসারকে। ধর্মের প্রাথমিক রূপ এ্রা ४রেছেন সর্বপ্রাণবাদ বা অ্যানিমিজম। যে-সব

আদিবাসীদের তাঁরা পাঠ করেছেন তাের মধ্যে সর্বপ্রাণবাদ ছিল প্রধান। এই বিশ্যাসের মূল হলো প্রকৃতির প্রতিটি জিনিসকে জীবশ্ত মনে করা। জীবশ্ত যখন তাদের একটা ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে। মেঘ-বৃষ্টি-বহ্র, পাথর, গাছ-পালা সব কিছুহেই জীবশ্ত মনে করা আর সেই সন্গে আরোপ করা মানবিক ঐৃণে। এই সব প্রাকৃতিক ক্ষমতাকে ব্যক্ত্ত্র আরোপ করে ইচ্ছ, দ্বেষ-বিদ্বেষ এইসব ওণে করা হতো刃ুান্বিত। সুতরাং মানুমের জাগতিক চাহিদা মেটানোর উপায় হিসেবে এই সব দ্মতাকে সত্টৃ করা একটা পবিত্র কর্ম ছাড়া আর কি হতে পারে।

आদি মানব আরো কিচ্ম ব্যাপার লক্ষ্য করে ব্যাথ্যা দেবার চেষ্টা করেছে, যেমন, স্বম্ন। স্বম্ন তার কাছে একট্ট অতিপ্রাকৃত দ্মেতার কারসাজি। কিছ্ প্রাকৃতিক ব্যাপার আছে, যেমন, প্রতিধ্বনি, দিবাস্বপ্ম, নিশির ডাক ইত্যাদি-এ-সবই এক একটা রহস্যের রাজ্য। আর সবচেত়ে রহস্যময় ও তীতিজনক ঘটনা হলো মৃত্যু। দেহ জীবনের আधার। মৃত্যু অর্থ দেহ থেকে জীবনের পলায়ন। তাই দেহ ও আষ্া। এই দুই বিভাগ প্রতিটি ধর্মেরই অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য। জীবন অবসানে দেছ পঞ্চভৃতে মিশে যায়। আদিবাসীরা এটা ভালো করেই থেয়ান করেছে এবং তাই প্রাণচাঞ্ধল্যের নাম দিয়েছে আষ্ম। এই আষ্মারও পৃজ্রা ওুরু হয়, यাতে আখ্যা তাদের সাহায্য করে।
 আদিযুগে মানুষ যথন যুথবদ্ধ হয়ে বাস করৰদ্লুপতি দলের সমঙ্ত মহিনাদের উপর


 প্রথম পুজ্য স্থান হলো পৃর্বপুরুষের কবর।

পল র্যাডিনেরও মত, আবেগজনিত কারণেই ধর্মের উৎপত্তি। তিনি প্রশ্ন তুলেছ্েে, ‘কি সেই কারণ যার জান্যা মানুষ অতিলৌকিক শ্ষমতার জন্ম দিয়েছে?’ এর উত্তেরে বলেছ্নে যে আর্থনীতিক নিরাপত্তার অভাব, ねঙ্ঞা-ক্মুদ্র বিরূপ পরিবেশ, যানুষের দুর্বল হাতিয়ার এবং মানুষ তখন প্রায় স্বপ্নের রাজ্যে বাস করছে, জগৎ সম্বক্ধে তার জ্ঞন নগণা, ভীষণ সীমিত—তাই নিজ্রেকে একটি বৃহৎ ফ্কমতার হাতে ছেড়ে দিয়ে সহজ হতে চেয়েছে, চেয়েছে মানসিক উত্তেজনার নিরসন।

তৃতীয় দলে আছেন জর্জ সিমেল ও এমিল ডুর্খইম। এ‘দের মতে ধর্ম পুরোপুরিই সামাজিক জিনিস, দলগত জীবনে পারস্পরিক সহযোগ থেকে এর উদ্ভব। যৌথ জীবন না হলে ধর্মের উঢ্টব হতো না।

জর্জ সিমেল বেথ জীবনের উপস্থিতি স্বীকার করেও মনস্তাব্বিক দিকটিকে বড় করে గোথছছ্ন। তিনি বলেন, "আমি বিশ্ধাস করি না যে ধর্মীয় অনুভূতি এবং বোধ কেবল বর্মের মধ্ধেই প্রকাশ পায়..... ।" তারপর তিনি দেখিয়েছ্নে উৎসর্জন, মহিমান্যয়ন ও

এৰক্কাত্কওা ইতাদি তুণ যেমন আছে ধর্মের মধ্যে, তেমনি আছে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। প্রথমত এই সব ুুণ সামাজিক, পরবত্তী পর্यায়ে গেছে ধর্মে।

এমিল ডূর্খাইম ধর্মর উদ্ভব সম্বক্ধে সমজের এপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়়েছে । তার মতে ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে সমাজের সংহতি বজায় রাখার জন্যে। তিনি ধর্মর সংজ্ঞায় দেখিয়েছ্নে ধর্ম্রে মধ্যে কিছ্হ জিনিস হচ্ছে পবিত্র। এই পবিত্র জিনিসকে মেনে চলা অর্থ সামাজ্রিক সংহতি বজায় রাथা। ঠিক এই সৃত্রে তিনি তুলে ষরেছ্ন টোটেম বিশ্যাস। আদিবাসী দল মনে করছে তারা বিশেষ কোন গ্র্রণী বা উল্ভিদ থেকে জন্ম নিয়েছে, তাই সেই চিহ্কে তাদের পুর্বপুকুষ মনে করে পুজো করে এবং এভাবেই গোষ্টীসংহতি বজায় রাখছে। টোটেম-বিশ্ধাসকে ধর্মবিশ্ধাস বলা চলে না। এটা যাদু-বিপ্ধাসের আওতাভুক্ত। অবশ্য এই টোটেম বিশ্ষাসের মধ্যেই ধর্মের বীজ্জ সুপ্ত ছিল। টোটেমকে পুজ্েে করা থেকেই ক্রমশ ধমীয় পদ্ধতির উড্ব।

ষর্মের আদিরূপের আছে দूটি পর্यায়। প্রথম, সর্ব্র্রাণবাদ ব। এ্যানিমিজম এবং এরই সমাম্তরাল দ্বিতীয়টি হনো, জীবস্তবাদ বা এ্যানিম্যাটিজম।

সর্বপ্রাণবাদ সম্পর্কে প্রথম উম্মেখ করেন অগাস্ট কঁৎ। অবশ্য ইংরেজ নৃত্্রিক স্যার জন লুবক এ-সম্বল্ধে একটি বিস্ডারিত পঠন চালান। তার মতে আদিবাসীরা প্রাকৃতিক শক্তিতে ব্যক্তিত্র আরোপ করত। কারপ্ তারা মনে করত এ-সব জিনিস জীবন্ত। মানুষের সঙ্গে যেমন মানুষের সম্পক্ক, ব্রীর তেমনি অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার সন্গে বোগাযোগ স্থপপন করে। লুবক আৰোেবলেন, আদিবাসীরা মৃত পুর্বপুরূষের


 পুজো দিতে তরু করে। কারণ ঐই ভুত তাদের বিভিন্ম কাজে সাহায্য করবে। এমন কি স্পেনসার আরো ধারণ করেন যে, যে-সব পৃর্বপুরুষ জীবিতকানে প্রদুর দৈহিক ও বুদ্ধিম্তার পরিচয় দিয়েছে তাকে লোকে দেবতা বলতে ওরু করে এবং মরে করে তার ভৃত খুবই শক্তিশালী। এইভাবে দেব দেবীর জন্ম।

यদিও টাইলর ও স্পেনসারের এই সর্বপ্রাণবাদ সবাই স্বীকার করে, কিস্ট এটাই যে ষর্মের প্রাথমিক রূপ তা অনেক নৃতব্বিক মনে করেন না। প্রায় সব आদিবাসীদের মধ্ধেই এই সর্বপ্রাণবাদ ও ভূত পুজ্ো আছে, কিক্তু মনে হয় তা যেন ধর্মের বেশ উন্নত অবস্থ। আরো আদিম অবস্থায় ধর্ম হয়ত এ-রকম ছিল না। আদিম অবস্থায় यা ছিল তার ওপরেই যেন এই সব বিশ্পাস বেড়ে উঠেছে।

জীবন্ত্যাদ বা অ্যানিম্যাট্রিজম সম্বন্ধে আমাদের তথ্য দান করেন বৃটিশ নৃতট্ধবিদ ম্যারেট। তাঁর মতে সর্বপ্রাণবাদের চেয়ে ধর্মবিশ্ধাসের ক্ষেত্রে আরো একটা প্রাচীন পর্যায় আছে। এই নির্ব্যক্তিক ক্ষমতাকে বলা হচ্ছে ‘মনা’। এই পদটি নৃতद্दবিদ কডরিংটন প্রথম বাবহার করেন। ম্যারেট এই ‘মানা’ বিশ্ধাসের নাম দিয়েছেন

অ্যানিম্যাট্জিম বা জীবত্তবাদ। 'মানা’ এই শব্দটি মেলানেশিয়ানদের। তারা এমন একটা ক্কমতা বা শক্তি কল্পনা করছে যা মানুষ, প্রাণী বা কোন বস্তুর মধ্যে প্রयুক্ত হয়। আদিবাসীদের মধ্যে এই ধারণা প্রায় সার্বজনীন। এক এক গোত্র এই ধারণা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে, তবে মোটামুটি একটা অদ্যুত ফ্মমাকে তুনে ধরা হয়। এই ফ্মমতাকেই নৃত্্ধবিদ লোয়ি বর্ণনা দিয়েছেন এক ধরনের "তরল বিদ্যুতের" মত যা ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে বা একটা থেকে আর একটায় সরে যেতে পারে।

সর্বপ্রাণবাদ ও জীবস্তবাদ মোটামুটি সব আদিবাসীদের মধ্যেই দেখা যায় এবং সব ধর্মেরই প্রায় প্রাথমিক পর্যায়। জীবন্তবাদকে সর্বপ্রাণবাদের চেয়ে পুরোনো বলে ম্যারেট বর্ণনা করনেও অনেক নৃত্্ৃবিদ কোনটাকেই কোনটা থেকে উদ্রূত বা পুরোনো বলে মনে করছ্নে না, তাঁদের অভিমত এরা সহ-অবস্থান করছে এবং বিরাজ করছে সব ধর্মেরই পটভূমিতে। যদিও মাত্রাগতভাবে কেনোটা বিশেষ ওরুত্বপৃর্ণ হতে পারে। মোটামুটি এ-কथা বলা যায় যে, 'মানা’ ধারণাকে সর্বপ্রাণবাদের পরিপূরক হিসেবে রাখতে হবে।

আদিম ধর্ম মানুষের সংস্কৃতির সর্ব স্তরে জড়িত ছিল। এমন অনুষ্ঠান ছিল না যা ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত ছিল, যদিও आর্থনীতিক ব্যবস্থা ধর্মকে প্রবল ভাবে নিয়ক্ত্রিত করে। ধর্ম সৃষ্টি হবার পর আর্থনীতিক ক্রিয়ার্ধো্মির সন্গেও তার যুক্ত হওয়া। শ্বাजাবিক। নতুন একটা দোকান দিতে গোে্ঠে্চ মুসলিম সম্প্রদায়ে মিলাদ পড়ানো অনুষ্ঠান হিসেবে প্রায় সার্বজনীন।

কঠামেগগতাবে ধর্মের প্রয়োজ্রনুল্য়ত আজ বিপুল-ভাবে পরিবর্তিত। তার কর্ম
 করে যে ফল দেখা গেছে তা থেকে জনা যায় আজ গীর্জা একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্ম প্রচার ছাড়াও প্রায় আরো তেত্রিশ প্রকার সামাজিক কর্ম করে থাকে। তা-ছাড়া यুক্তিবাদী বৈজ্ঞ্যনিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে ধর্ম প্রভাব মুক্ত মানুষও আজ কম নয়। হিসাব নিলে সারা বিশ্বে ধর্ম প্রভাবমুক্ত মনুমের সং্যা খুব একটা কম হবে না। এর পেছনে প্রयুক্তিবিদ্যা ও বিষ্ঞনের অবদান বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। বিজ্ঞান মানুষকে যত বেশি যুক্তি-নির্ভর করছে মানুষ ততই ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রথা থেকে দৃরে সরে যাচ্ছে। তার মানসকে ধর্মীয় দর্শন তেমন করে আর নাড়া দিতে পারছে না। তবু ধর্মের টিকে থাকার পেছনে এর রীতি-প্রথাগত দিকটটই বড়।

শ্রেণীবিভ্ত সমাজে ধর্ম সব সময়ই প্রতিক্রিয়াশীল ডৃমিকা গ্রহণ করেছে। শোষিতরা ব্যর্থ হয়ে আশ্রয় নিয়েছে ধর্ম, আর শোষকরা ধর্মকে ব্যবহার করেছে শোষণের অনাতম হাতিয়ার হিসেবে। সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মের এমনিই বিভিন্ন রূপ। সংস্কৃতি ছাড়৷ ধর্মের স্বাধীন কোন সত্তা নেই।

## মূল স্রোতে ধাবমান

## নূরুর রহমান

এ রানাটি যখন পত্রস্থ হবে, তা পড়ে কেউ গালি দিন বা প্রশংসা করুন, তার প্রত্যাশা আমি করি না, কারণ মানুষ যা বিশ্ষাস করে বা সত্য বলে জানে তা কোন না কোন ভাবে প্রকাশ করা মানুষের স্বাভাবিক অধিকার। একেই বলে চিষ্থার স্বাধীনত। এই চিস্তার স্বাধীনতা যে দেশে নেই সে দেশে কোন রক্মের সত্যিকারের স্বাধীন্তা আছে বলে আমি মনে করি না। তবে সেই চিষ্তার ফসল হতে হবে মানব কল্যাণমূলক এবং সৃষ্টির মঙল হবে এটাই যেন থাকে সেই চিঙ্তার মৃন সুর।

আমি যে বিষয়টি নিয়ে আমার চিত্তার ফসল প্রকাশ করততত যাচ্ছি, তা কোন দেশ কালের মাধ্য গণ্ডিবদ্ধ নয়, তা আতর্জাতিক এবং কালের গজির বাইরে। এই পৃথিবীতে একটি বিষয় আছে, যার কোন ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা নেই যেমন-এই পৃথিবীর সমস্ত প্রজাতি একটা নিয়মের মধ্যে চাল্রুতবে সব প্রজাতি সেই নিয়মটা তারা আকরে প্রকারে প্রকাশ করতে পারল্নে@ বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন ভাষার
 ব্যক্তি কোন কোন প্রজাতির প্রকাশ<ভ্রি দেখে তার নিজস্ব ভাষায় তার নিজ প্রজাতির নিকট তা প্রকাশ করে cোক্রে। আমি সেদিকে না গিয়ে আমার নিজ প্রজাতি যে মানুষ, সেই মানুষের কতগ্তি িिিয়ম কানুন সম্বন্ধেই আমার কথা সীমাবদ্ধ রাখব। সেই নিয়ম-কানুনতুলির একটি প্রধান মধ্যম হল ধর্মীয় নিয়ম কানুন বা ধর্ম।

এই বিশ্বে যত মানুষ আছে তারা কোন না কোন ভাবে একটি নিয়মের মধ্যে চলে, যার নাম দিয়েছ্নে তারা ধর্ম। কেউ বলেছ্নে এই নিয়মণলি বা বিধানতুি আমাদের স্রষ্টা আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। কেউ বনেছেন এগুলি আমাদের দেবতারা আমদের জনা তৈরি করেছ্নে। কেউ বলেছ্নে আমাদের ধর্মীয় নেতারা আমাদের জন্য এই বিধানগুলি দিয়ে গেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সব পাঠানো বিধান, বলা বিধান, ওুনা বিধান এবং লেখা বিধানণুলিই এক পর্যায়ে এসে "ধর্ম" নামে আজ্মপ্রকাশ করে। সত্যি বলতে কি, এই পৃথিবীর এমন ককান মানুষ নেই যে কোন না কোন ধর্মের অর্থাৎ বিধানের মধ্যে আবদ্ধ নয়। এমন কি যারা স্রষ্টায় বিশ্যাসী নয়, তারাও কোন বিধান বা নিয়মের মধ্ধেই চনে। হয়তো বা তারা ঐ বিধান বা নিয়মকে ধর্ম বলতে চায় না। কারণ প্রচলিত ধর্মগুলি অলৌকিক্ত্ব ও সাম্প্রদায়িক দোযে দুষ্। তাদের ধর্মবিশ্বাস অন্য রকম। এর পক্মে বিপস্ষ অনেক কथা বলা যায়। আমি সেদিকে যাব না, ঐ সব পাঠানো বিধান, ওনা বিধান, কিংবা লেখা বিধানগলি এক পর্যায়ে এসে গ্রছ্ছাকারে মানুষের কাছে প্রকাশ

হয়েছে যা ধর্মগ্ছ নামে পরিচিত।
 সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। যেমন যুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ইহ্দি ইত্যাদি।এ রকম হাজারো রকম বিশ্ষাসী বা সম্প্রদায় আছে। এর মধ্যেও আছে আবার বহ রকম ভাগ, সেই বিতক্কেও যাব না।

উক্তু ধর্মগ্রষ্থণ্তলি স্রষ্ঠা প্রদত্ত বলে যাদের বিশ্ধাস, তাদের কথা হল, এত্তলি অপরিবর্তনীয়। যেমন মুসলমানদের কোরান, খৃষ্ঠানদের বাইবেল, ইश্ছদিতে তোরাত, এগুলি নাকি স্বয়ং স্রষ্টা তার খ্রেরিত পুরুষদের মাধ্যমে যুগে যুগে মানুষের জना অবশ্যি পাनনীয় বলে পাঠিয়েছ্ছে।

আবার কতঔলি গ্রম্থ শত শত বছেরে ঐ বিপ্াসীদ্রে কথিত ভাষায় মুনিঋষিগণ মানুষের জনা ঐ ওলি রচন্না করে গেছ্েন। যেমন বেদ, গীতা, ত্রিপিটক ইত্যাদি। या হিন্দু বৌদ্ধগণ মানেন বা বিশাস করেন। ঐ গ্রহ্থণ্তলির প্রকাশকাল यদিও বিভিন্ন সময়ে, যুগে যুগে। তবুও অনেক জায়গায় এ巛ুলির বেশ মিন আছে, আবার গরমিনও অনেক এবং প্ববিরোধিতায় ভরপুর। তবে একটা জায়গায় এত মিল বে প্রত্যেক গ্রন্ইই বনে যে এইটাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান ও পৃর্ণাঙ।

आমার মনে হয়, এই পৃথিবীতে ধর্ম নিয়ে যত য়দ্ধ, দাসা, খুন খারাবি, হানাহানি
 বললে অন্য গ্রশ্থতিকে মুখ ফুটে আর নিক্কু বলার প্রয়োজন পড়ে না।


 অনুসারী তারা ভুল্পথে আణ్, তখন আর যায় কোথায় ? এক গ্রচ্থের অনুসারীরা আরেক গ্রন্থের অনুসারীদের মসজিদ ভাঙ্গ, তার প্রতিশোধ হিসাবে অন্যেরা মক্দির ভাঙে। চলতে থাকে ভাঙ্গাভাগির পালা। প্রতেেক দলেই কিছ্ম উগ্র এবং স্বার্থান্বেবী লোক থাকে, তারা মানুষের দুর্বল অনুভূতিতে সুড়সুড়ি দিয়ে উস্কানী দেয়, ফলে মস্জিদ মন্দির ভাঙ্গাভাপ্গির মধ্বে, সীমাবদ্ধ না থেকে একে অপরের জীবন নাশে লিপ্তু হয়, তার নজির তো আমাদের চোখের সামনে ভুরি তুরি। ওু ম মজিদ ভেঙ্গে মন্দির ভেঙ্গেই থামে না। গির্জা পেগোডার ভক্তদেরও মাঝে মাঝে হামলা করে, তার প্রতিশোধ আবার आসে অন্য জাবে, অনা দেশে।

যে দেশে শিক্ষার হার কম এবং কুসংস্কারাছন্ন লোক বেশি ও গরীব, সেই দেশে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বেই এই সব ঘটনা ঘটে সবচেয়ে বেশি। প্রচলিত এই সব ধর্ম নিয়ে শিক্ষিত দেশে এত বাড়াবাড়ি নেই।এক সময় ছিল। যখন তারাও অশিক্ষিত ছিল। তাদের দেশেও অনেক মহাষ্ঞানীদেরকে তারা জেলে দিয়েছে পুড়িয়ে মোর়ছছ। তদের একমাত্র অপরাধ তারা সত্য কথা বলতেন বা এমন কিছু আবিষ্ষার

ক<র fu!!ল గ্র সেই আবিষ্কার তাদের ধর্মগ্রম্থের বিপরীত হয়ে গিয়েছিন। অথচ

 2!.1. হাত্ত থাকবে।

โศভিম্ম ধর্মগ্রচ্ছের অনুসারীদের আরেকটি জায়গায় খুব মিল দেখা যায়। তা এ โAగ风 মানব কল্যাగণর জন্য যত কিছ্র নিত্য নতুন আবিষ্ষার হয়, প্রথম দিকে তারা এর বিরোখিত করে, অবিপ্ধাস করে, মনুষকেও অবিশ্পাস করতে বলে। পরে যখন ।.५זথ মে সেই আবিষ্কার মানুষ গ্রহণ করেছে, এৃং সুফল ভোগ করছে (যেমন টি, fি, মাইক, চাদে যাওয়া) তখন সেই সব বিভিন্ন গ্রদ্ছের অনুসারীরা যার যার গ্রচ্ছের প্রশশসসা করে আর বলে এতো আমাদের ধর্মগ্রপ্থেই আছে। ওধু আছে বলেই শান্ত ইয় না। এই আবিষ্কারের সন্গে সম্পর্ক থাক আর নাই যাক যার যার ধর্ম্র্ছ থেকে দ্চচারথানা শ্লোক ঐ সব ভাষায় আবৃত্তি করে প্রচার করতে থাকে তাই তনে সাধারণ মানুষ বিভ্রাষ্ত হয়, কি জানি হলেও হতত পারে, কারণ দিনরাত যারা ধর্মগ্ছছ্ণণি পড়ে, তারা যধন বলহে তথন তো আর মিথ্যা হতে পরে না। অথচ এই কথাটা তাদেরকে কেউ জিख্ঞাসা করে না যে, দিন রাত আপনারা যারা গ্র্్ৃন্তি অধ্যয়ন করেন তার তো কেউ আবিষ্ষারটি করতে পারলেন্ন না। যারা আবিষ্কারটি করেছ্নে তারা তো দাবীদারদের কারো ধর্ম্রছ্ পড়ে ד্ব্ধ্টিক্ষার করেছেন বলে বলেন নাই। তা ছাড়া সকল ধর্মগ্থন্ছের অনুসারীরাই যখন্ন্য়র যার ধর্মগ্রস্ছে আছে বলে দাবী করে
 আপনাদের প্রত্যেকের ধর্মগ্রप্ছইই বালা এত জ্ভান বিজ্ঞানের কथা থাকে, যেওুলি পড়লেই চাঁদে যাওয়া যায়, রকেেেৃ প্রেন, গাড়ি, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদি তৈরি করা যায়। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনীয় সমঙ্ত জিনিস এমনকি মানব কল্যাণের সমঙ্ত আইন কানুন পর্যন্ত জানতে বা বুঝতে পারা যায়, তবে তো পৃথিবীর সমস্ত স্কুল কনেজ বিশ্ধবিদ্যালয়জলিতে বিভিন্ন ধর্ম্রণ্ছজ্লি বাধ্যততামূনকভাবে পাঠা করে দিলেই হয়। অথচ বিশ্ব যারা চালায়, অর্থাং প্রশাসন থেকে ওরু করে জীবন রহ্ষাকারী ঔষধ পর্যশ্ত যত কিছ্রু আবিষ্কার যারাই করেছ্নে, তারা স্ক্লল, কলেজ, বিশ্ধবিদ্যালয়েই লেখা পড়া করেছেন এবং ख্खানী ওুী বিষ্ঞনীদের সাহচর্যে থেকে বা গবেষণা" করেই আমাদের প্রয়োজনীয় নিতা নতুন চাহিদা মিটিয়ে চনেছেন্ন।

যে এই ধর্মর্রচ্থের অনুসারী সে সেই ধর্মগ্রচ্ছের শ্রেষ্ঠেব্ব বজায় রাখার জনাই ধর্মগ্রম্থে যা নাই, তাও বানিয়ে বানিয়ে বলে, কারণ তারা আঘ্মগরিমায় ভোগে, পরে যখন দেてে যে হায় হায় অমুক ধর্মের লোকটি এত বড় একটি আবিষ্কার করে ফেললো সে তো আমাদের ধর্ম মানে না, তখন সাধারণ মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য বলে যে আপনাদের জন্য সুথবর, ঐ মে অমুকে বড় আবিষ্কারটি করেছে, সে .তে আমাের ধর্ম গ্রহণ করেছে। সাধারণ মানুষ যাচাই বাছাই না করেইই নিজ ধর্মের

প্রতি দুর্বনতা হেতু তাই বিশ্ধাস করে বসে।
জ্জানীণুণী লোকেরা সত্য কথা বলতে গিয়ে মানব কন্যাণণর কাজ করতে গিয়ে অজ্ঞদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছেন, নিহত হয়েছ্নে, বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছ্নে। কিষ্ঞু কোন জ্ঞানীণুণী লোক কখনো কোন অঞ্ঞ লোককে হতা করেননি বা অত্যাচার করেননি, বরং ক্ষমাই করেছেন, ক্ষমা করাই তো ख্যানী লোকদের স্বভাব। অজ্ঞ বলেই তো অদের হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে হয়ে যায় পশু এবং সত্য বলরু কি, সমঙ্ত কুশিষ্ম এবং কুসংস্কারই হচ্ছে প্রগতির এবং সব রকমের উন্নতির সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

ধর্মগ্রস্তগুলি সবচেয়ে প্রথম যে শর্ত তা হলো বিশ্পাস। ঐ সব গ্রচ্থে যা লেখা আছে, কোন রকম দাঁড়ি কমাও অদল বদল করা যাবে না, এবং সেই অবস্থায় তা বিশ্যাস করতে হবে এবং মানতে হবে। সেই মানা মানতে গিয়ে এবং মানাতে গিয়ে কত মানুষকে যে অযথা জীবন দিতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

ধরুন কোন গ্রদ্থের অনুসারীরা এক সময় ধর্ম্মে নামে বিধবাদেরকে জোর করে স্বামীর সাথে সহ-মরণে অর্থাৎ জ্রু্ু চিতায় উঠতে বাধ্য করতো। এই তয়াবহ নৃশংসতা দেখে একজন মহামনবের প্রাণ কেঁদে উঠলো, তার নাম রাজা রামমোহন রায়। তিনি তদানীুু ভারতের শাসক বৃটিশ রাজের সহায়তায় ঐ অমানবিক সতীদাহ প্রথা রদ করেন। এর জন্য তাকে তার স্জজীীিরর দ্ধারা কম অত্যাচারিত হতে হয়নি। সতীদাহ বাতিলের পরে ধর্মের নার্যে অ্রীরেকটি কুসংস্কার ছিল বিধ্বা বিবাহ
 ছিল ধর্মের বিধান। কোনদিন স্বামীন 乡ूर্রে যায়নি, এমনি সময় খবর এল স্বামী মরা গেছে, সেই অবস্থায় ধর্মের নালো তাদেরকে জোর করে স্বামীর চিতার আতনে পুড়িয়ে মারা হত। পৃর্বে উর্পেথিত সতীদাহ প্রथা বাতিল হওয়ার পর ঐ বাল্য বিধবাদের হল আরেক বিপদ, ধর্মের বিধান অনুযায়ী এদের আর বিয়ে হতে পারবে ना।

এই বিপদে এগিয়ে এলেন বাংলার আরেক মহামানব উশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তারর প্রাণ বিদ্রোহ করল ঐ ধর্মীয় বিধানের বিরুদ্ধে, তিনি এর সংস্কারে বতী হলেন এবং বশ্হ বাধা বিপক্তি সর্রেও শেষ পর্যন্ত জয়ী হনেন এবং বিধবা বিবাহের প্রচলন করে প্রথমেই নিজের ছেলের সাথে এক বিধবার বিয়ে দিলেন।

সত্যি কথা বলতে কি, আরো কিছ্র ধর্ম গ্রচ্ছ নারীদের উপর এ রকম অমানবিক. হত্যার বিধান আছে, যে গুলি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে নিজেরই হত্যা হয়ে যাওয়ার আশংকা। এমনি সত্য কথা বলতে গিয়ে বহ্ লোক ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে জীবনের ভয়ে খোলামেলাভাবে চলতে পারে না। তাদদর পক্ষে ভয়ে মনুষ কথা বলে नা, কিলু কथা না বললেও তাদের নাম মানুষের মনে শ্রদ্ধার সাথেই নেওয়া হয়। আর যারা অত্যাচার করে তদেরকে মানুষ ঘৃণাই করে।

ખারও৫টি জায়গায় বিভিন্ন ধর্মগ্রল্থের মধ্যে বেশ মিল দেথ্য যায়। তা হলো নারী পুমলে। ধাষ্য। । সব কিছুতেই নারীর জন্য এক রকম আইন，আর পুরুষের বেলায়心া！ি巾 রকম। তার জবাবে তারা বলেন যে স্রষ্টাই নারী পুকুষকে দুই রকমভাবে
 শারারার বোঝা যাবে।

খ্রকৃতিগতভাবে অর্থাৎ আকারে প্রকারে নারী এবং পুরুষ দুই রকম，এ কথা ঠিক， । 巾ষ্ট পৃথিবীর সব পুরুষের আকার প্রকার কি এক ？মোটেই না। কেউ লম্বা，কেউ খাচ্ট，কেউ চিক্ন，কেউ মোট，কেউ কালো，কেউ শ্যাম বা ফর্সা，এক কথায় এক পুরুষের সাথে অন্য পুরুষের আকার প্রকারে কোন মিল নেই। এই অমিনও যেমন একটি শারীরিক প্রকৃতিগত নিয়ম，এই পৃথিবীর সমস্ত জীব জগত্তই নারী পুরুষের এই অমিল রয়েছে।

কিন্তু এই কাঠামোগত শারীরিক অমিল ছাড়া আর সমস্ত বিষয়ে নারী পুরুষে কোন ভেদাভেদ নেই। যেমন পুরুষে যা খায়，নারীও তাই খায়। পুরুষে এবং নারীর একই গ্রুপপর রক্ত একজন আরেকজনকে দিলে একে অপরের রক্ত দ্বারা বাঁচ心ে পারে। পুরুষের জ্রর，কলেরা বসন্ত যক্ষা ইত্যাদি রোগ হলে যে ঔষষে চিকিৎসা হয় নারীরও ঐ সব রোগ হলে সেই একই ঔষষ্েে চিকিৎসা হয়। বেশি উদাহরণ না দিয়ে একটি কথাই বলা চনে বে，শরীরের্জ্ৰীকৃতি ও প্রকৃতিগত অমিল ছড়া আর সব বিষয়েই নারী পুরুষ কারো চেে্রে কোন দিক দিয়ে কম নয়।

এ বিষয়ে আমার এক বন্পুর সাতথ পুষ্দিদের আপাষে ঝগড়ার বিষয়টি উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি জ্ৰী আজকাল পুরুষের শৃফ্ঘল ভেঙ্গৌীইইরে এসে অফিস，আদালত，প্নেন চালানো থেকে যুদ্ধ ক্ষেত্র পর্যত্ত বিচরণ করছে। তাদেরকে এতকাল বিভিন্ন বিধানের দোহাই দিয়ে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল বলেই তারা প্রায় প্তু হতে চলেছিল，তারাও যে ইচ্ছ করলে পুরুষের করণীয় সব কাজই করতে পারে，তা কিষ্ু নারীরা প্রমাণ করেছে। আগামীতে আরো করবে। এতদিন ঘরে আবদ্ধ না থাকনে তারা আরো বেশি কর্মক্ষমতা দেখাতে পারতো। তার প্রমাণ বিদেশের মহিনারা，কারণ সেখানে পুরুষের শুফ্ঘল তারা আগেই ভেঙ্গেছে। আমাদের দেশের পাহাড়ী মেয়েরা যে কাজ একজনে করতে পারে，আমাদের সমতলের তিনজন পুরুষও সে কাজ করতে পারে ন।，আমার বহ্ধুর কিষ্তু কথাগুলি পছন্দ হচ্ছিল না। কিত্তু যুক্তি সহকারে জোরালো কোন বক্তব্যও দিতে পারছিল না সে। এতঙ্ষণ আমি পুরুষরা মেয়েদের চেয়ে কম যোগ্য তা বলিনি। পুরুষের চেয়ে মেয়েরা কোন অংশে কম নয় তাই বলেছি। শেষ মূহৃর্তে তর্কের খাতিরে যেই বলেছি যে，এই পৃথিবীর একজন মহিলা যা পারে，সারা বিশ্পের পুরুষ একত্রিত হলেও তা পারবে না，কাজটি হল，একটি মহিনা গর্ভধারণ করে একটি সস্তান প্রসব করতে পারে，সারা পৃথিবীর পুরুষ একত্রিত হলেও একটি

গর্ভধারণ করে সস্তান প্রসব করতে পারবে না। তখনই আমার বশ্ধুটি বলে বসলেন বে সারা বিশ্বের মহিলারা একত্রিত হনেও একটি পুরুষের তুক্রকীট ছাড়া একটি গর্ভধারণ বা সত্তান প্রসব করতে পারবে না। সাথে সাথে আমি তার কथা মেনে নিয়ে বলनাম যে, এসো বব্ধু কবির কথায় চলে যাই। এই পৃথিবীতে যাহা কিছ্ন সুন্দর, অর্ধেক তার গড়িয়াছে নারী অর্ধ্রে তার নর। কেউ কাউকে ছাড়া যখন কোন কিছ్నরই সৃষ্টি इয় না, পুরুষ বা নারী সত্তান জন্ম দিতেও যখন নারী পুরুষের মিলন দরকার হয়, একা কেউ কিছ్ পারে না। उৰূু মানুষ নয়, সমঙ্ত জীব জগতের বেনায়ও এইটিই প্রকৃতির নিয়ম। একই ঘাওয়া পরা, একই রক, একই চাহিদা, একই চিকিৎসা সবই ঘখন এক রক্ম তখন পাওনাদhনার বিষয়ে এই বৈষম্য কেম ? মানুষের মাঝো যে বা यারা বা যে গ্র্ৃ বৈষম্য সৃষ্টি করে বা শৃ্ফল পরিয়ে রাথতে চায়, তা মানুষ কতদিন মানবে ? মানবে যে না, তার প্রমাণ তো হাতে নাতেই পাওয়া যাচ্ছে। নিজ নিজ ४র্মের অনুসারীদের না হয় চোখ রাभ্পিয়ে আরো কিছ্ দিন মানিয়ে নেওয়া যাবে। কিষ্ঠ এক ধর্ম গ্রс্ছের অনুসারী সম্প্রদায়তো আরেক সম্প্রদায়ের ধর্মগ্থস্থ মানে না।

বর্তমানে এই পৃথিবীতে প্রায় ছ'ণশা কোটি লোকের বসবাস, ষর্ম যারা অবিপ্ধাস করে তাদের কথা না হয় বাদ দেওয়া গেন, যারা ধর্ম্ বিশ্পাসী, তারাও তো এক ধর্মের লোক, আরেক ধর্মেরটা মানে ন।। ঠিক তেমনি করে নিজ্রের ধর্মেরটা মানি, অন্যেরটা মানি না, এমনি করে মানি আর মানি নাক্বুরেতে করতে সবই তো না মানার


 মানার গনের লোক যোগ দিন্নে ল্যুশশা কোটি লোকের মধ্যে, মানার দনের নোক কত কোটি হবে? চিষ্তা করবে শরীর কিদ্ট্ শিউরে eঠে। কারণ ধর্ম ছাড়া অর্থাৎ বিধি-বিধান ছাড়া মানুষ চননে যে পৃথিবীর শৃফ্মলা ভেন্গে পড়বে। সমাखে হানাহানি মারামারি তক্র হয্রে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে।এই পৃথিবীর সব কিছুই তো একটা নিয়মের মধ্যে অর্ধাৎ ধর্মের মধ্যে চলে, তা হলে সমঙ্ত প্রজাতির মধ্যে মানুষতো ব্যতিক্র্ম হতে পারে না। তারা কেন্ন নিয়মের মধো থাকবে না। তারা কেন ধর্ম মানবে না? ধর্ম তারা অবন্गই মানবে, তবে সেই ধর্মটা কোন্ ধর্ম?

आসলে মানুষ নিয়ম্মে মধ্যে থাকতে চায়। কিষ্ভ না থাকার কারণ পৃথিবীতে এত রর্ম যে কোনটা তারা মানবে ? বলা যেতে পারে, বেটা শ্রেষ্ঠ সেটটই মানা হোক। কিষ্ঠ সকন ষর্মের লোকই তো বলে আমােরটটই শ্রেষ্ঠ। কিস্ট কথা হল সবওুি তো আর এক সাথে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। যার যারটা শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্ষাস করে বলেই তো সে সেই ধর্মে আছে। যে কোন এবটটকে শ্রেষ্ঠ বনে মেনে নিলে তো সকলে এক ধর্মেই চনে আসতো। পৃথিবীতে কোন অশাভ্তিই থাকতো না। সকল ধর্মের নেতারাই বলে বে আমাদেরটা মানলেই পৃথিবীতে শাশ্তি নেমে আসবে।

থ্রশ্ন উঠতে পারে，আপনাদের জ্ঞান নই ？কোনটা（শ্রষষ্ঠ বোঝেন না？সাধারণ আানষ তো আর সবকিছ্ম বোঝে না，বুঝতে গেলে আবার ভাষার প্রশ্ন আসে，এক এক গ্রত্থ আবার একএক ভাষায় লেখা। যে ধর্ম প্রবর্তক বে ভাষাভাযী ছিলেন，সেই जাষায়ই সেই গ্রঅ্ছ লেখা। তাও আবার অনেক গ্রষ্ছ তাদের মধ্যে তথাকথিত নিচ্ आতির লোকদের পড়তে দেওয়া হত না，পড়া তো দূরের কথা，সেই ভাষাটি শিখলেও তথাকথিত উদু বর্ণের লোকেরা নিছ বর্ণের উপর বর্বরতম অত্যাচার করত়া। ঐ সব গ্রহ্থে আবার কাউরক উঁঘ কাউকে নিচু বর্ণ বলা হয়েছে। আবার
 কথিত ধর্ম নেতাদের ভয়ে পৃথিবীর সব ধর্ম্রস্ছ্ত্তি ভাষাত্তরিত করা সম্ভব হয়নি। \য সমস্ত ভাষায় ভামাল্তরিত হয়েছে，সেখানেও ধর্ম লেতাদের নানা রকম ভয় ভী亻ি দ্দোনো আজ্জা থাম্ম নাই।। দ্বমতা থাকলে যারা ভাষার্তরিত করেছ্নে，তাদেরকে
 হয় বলে প্রচার করে এবং পরকালে পুরস্কার কম পারে বললে জানায়।

এমনিতেই তো বিভিন্ন ধ্ম গ্রস্থণুলির মধ্ধে বিভিন্ন মত ঙ পাের অভাব নাই। কোনটা বনে উত্তু মেরুতত চনত্ত，কোনটা বনে দস্⿰িণ মেরুতে চলত্，কোনটায়া সেটা অবশ্য করণীয়，অনাটায় সেটা সম্পুর্ণ নিষিদ্গু কোনটায় যেটা সবగ্রেয় উ＇তম， অन্যটায় সেটা সবচেঢ়ে নিকৃষ্ট，ঠিক এমনি ভা（ে）নাওয়ার বেলা চলার বেলা．প্যায়
 সেখানে একটাই কথা，খালি তাদেররককে৷，দাও，দাও，তাহলেই পরকাল্লে স্বর্গর
 ধর্মগুলি মানিয়া যাও। কোন রক্র্য প্রশ্ন করো না। প্রশ্ন করলেই্ পরকালে তোমার জনা স্বর্গের গেট বন্ধ। তোমাদের বুঝবার দরকার নাই，যা বোঝার ধর্ম নেতারা বৃঝলেই চলবে। তোমার কেবল চোখ বুজ্রে মেনে যাও।। পরকালে স্বর্গের C．510 বশ্ধ করা হলে দুঃখ থাকగুত না। ইহকালে কত রকম বিশ্শষ নাম যো তোমাক্ ভৃষিভ
 পারলে সরকারের কাছ় প্রশ্মকারীর खাঁসি দাবী করান। আr়া কত কি？
 বেশি সেখান্ন ধর্गান্ধত কग। ধর্ম নিয়ে মারামারি খুनাখুলি 冋েই। উপাসনালয়
 সম্বट্ধে প্রশ্ন করাও বৃষ্টত। অথচ সেওিলি কিস্ুু কোনটার সা：থ কোনাঁর মিল নাই। একই স্রষ্টার গ্রস্থ তো এক রকম হ্ওয়ারই কথা। সেখানে লেখা যাঙ্ছু，যে বিভিন্ন




ত্ত্ব পৃথ্বির আদিভ্তিই এক ড্জন অবতর এবং একটা কিছ্ বিধান দিত়্ে পাঠিয়ে দিভ্তে। ত্য ত্রে করেন নি।

 বা প্রীবধ্ন করা চলবে না। এক রকম জামা কাপড় পরহভ হরে। সে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য
 এ？কখ্যায় খাকা，খাওয়া，সমাজ নানস্श，প্রশাসন চলা，বলা，সব দোশ সব কালে心ক．রকম হাভ হরে। এ® কি সষ্বব！










 चद










 $\therefore$ ：


 かদ|b14পৃণ যে তারপরও তাকেই তাদের লীলা হিসাবে মানতে হবে এবং ঐ

 ৷।দা প্যা!চা, ঠিক তেমনি দেবত ও মুনি ঋষিদের রচিত গ্রছ্ণণ লি প্রায় সবই প্রকাশ হয়েছে েদ|ণা|্কন অভিভক্ত ভারতবর্ষে, চীনের কিছू অংশে ও শ্রীলংকায়। এক কথায় প্রচলিত

 এলাকা উন্নত হয়েছে। দूর্মুখরা বলে যে ধর্মের ৎারঢই এলাকাগুলি জ্ঞানে, বিজ্ঞনে,
 দ্রয়। এবং যারা বেশি বেশি ধর্মের কাজ করবে, জাপ্র ! কউ শ্রষ্টা অথবা দেবতারা এই দৃনিয়ায় এবং পরকান্ন সব রকমের উন্নতি দিয়ে fিi ! : আর যারা ধর্ম করবে না তাদের
 ডন্যা ভখ দুঃখ ও কষ্ট, ওখু কষ্ঠ। সেই না দেখা কধ্টের বর্ণনা যে কি বীভৎস তা ওনলেও ভিরমি খেতে হয়, আবার সুথের যে বর্ণনা দেন, তাও এত লোভনীয় যে মনে হয় সব কিছু ছেড়ে দিয়ে কতক্ষণ সেখানে গিয়ে ঐগুলি ভোগ করব।

 কতবার সেই সব জায়গা ঘুরে এসেজ্ট্রৌী এই ঘুরে আসার বিষয়ে কোন গ্থহের

 বর্ণনাগুলি যার যার অনুসারীদের মাধ্যম্ প্রকাশ করেছ্নে। বর্তমান কালের ধর্ম প্রচারকেরা ত৷ থেকেই আবার তিলকে তাল করে যার যার সময়ের নোকদের কাছে প্রচার করেন। এই প্রচারের ভभি যে কত ভাবে বাজরে চালু আছে তার শেষ নাই।

ঐ সমস্ত ঘটনাঙ্লি এতই চমকপ্রদ যে পৃথিবীর সমঙ্ত কাগজ, কালি শেষ হয়ে যাবে, কিক্তু তার বর্ণনা লেষ হবে না। সেই সবের ফিরিশ্তি দেఆয়ার ক্ষমতাও আমার নাই।

কथাত্তি মনে হলে মাঝে মাঝে বোবা হয়ে বসে থাকি, কনম চালাব কি? নিজেরই হাত পা ঠাণা মেরে যাওয়ার যোগাড় হয়।

এই অবস্থায় কল্লম কেন ধরনাম, তাও বুঝি না, ※ধু বিভিম্ম ধর্মের বাড়াবাড়ির. কারণণ এবং তার তাপ নিজের এবং নিজের দেশবাসীর গায়ে লাগার কারণেই এই বিষয়টির উপর লেখার প্রয়োজন অনুভব করেছি। ব্যাস, భৃষ্টত এইুকু। আমি কেবল বুなি-

> শোনরে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

## বির্প্দ স্রোতের যাত্রী

## সৈকত ঢৌুরী

বৃদ্ধ ওঁর দু’হাত দিয়ে আমার কপালের দু’পাশের শিরাগুলো চেপে ধরলেন।
সকাল থেকে মাথা ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছি। আমার আবার সাইনাসের সমস্যা আছে। কিছুদিন পর পর হঠাৎ করে মাথা ব্যথা ওরু হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চনে যায় মাথা ব্যাথা সারে না। সময় যতই যেতে থাকে মাথার যষ্ব্রণা তত্তাই তীীর হয়ে ওঠ১। ঘুম্মোত পারলে শাশ্তি। অনেক সময় এবঁই গাঢ় ঘুম্মে পর মাথা ব্যথা আপনা থেকেই সেরে যায়। দুপুরের পর খানিকটা ঘুম হয়েছে। কিত্তু মাথা ব্যথা কমছে না। মনসংয়াগ অন্যত্র সরাবার উদ্রেশে গোসল করনলাম। তাতেও লাভ হোলো না। এখন আমার সামনে কড়া করে বানানো এब্সপ্রেসো ক্সিযির ধূমায়িত পেয়ালা। কফির
 কथা বলতে পারবো না। সেই সকাল ब্খেকে এই অবস্থ। কথাবার্ত বন্ধ। খাওয়াদাওয়ায় অরুচি। লেখার টেবিল্লুপ্পড়ার টেবিল অগোছানে।। মনে হচ্ছে চিস্তাশক্তি কমে গেছে। মন খুবই বিক্ষ্রিষ্তি। একদমে কথথাতুলে। বলে হাঁপিয়ে ওঠলাম।
 দু’পাশের শিরাগুনো চেপে ধরনেন। চোখ বন্ধ করে কী যেন পড়ছেন। মষ্ত্র না দোয়া কে জানে ! বৃদ্ধের গা থেকে ভুর ভুর আতরের গল্ধ বেরুচ্ছে । মুহ্রের্তের মধ্ট্য নিজ্জেকে হারিয়ে ফেনলাম। হ্শ ফিরলো ঘাড়ের ওপর মন্ত এক থাবড়া খেয়ে। বৃদ্ধ স্মিত হেসে বললেন, এবার গা ঝাড়া দিয়ে পাচ মিনিট বাইরে থেকে বেড়িয়ে আসুন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আপ্মাহ এবং তার কানামের ওপর ভंরসা রাখুন।

आমি হকচকিয়ে গেলাম। বললাম, আপ্মাহকে এখানে টেনে আনার দরকার কী ? আম্মাহ, আম্মাহর জায়গায় থাকুক। দয়া করে তাকে আমার বসার ঘরে ডেকে আনবেন না। ইমাম সাহেবের চোথে অয্ুুত একটা আলো খেলে গেলো। সারা মুখে প্রশাত্তির আবীর ড্ডিয়ে বনলেন, অনুগ্রহ করে ঐ্রশ্ষরিক কোনো বাপাপার নিয়ে ঠাট্টা করবেন না। আমি কোরানে পাক থেকে কয়েকটি আয়াত পড়ে ফুঁ দিয়ে দিলাম। আপনার মাথা ব্যথা সেরে যাবে।

ইমাম সাহেব দৃপ্তুদদে বেরিয়ে গেলেন। কতোক্ষণ বিম মেরে পড়ে ছিনাম, মনে নেই। সম্বিত ফিরে পেতেই খেয়াল করলাম, সারাদিনের মাথা ব্যথার যস্ত্রণা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গ্যাছে। আমি দ্বিতীয়বারের মতো হকচকিয়ে গেলাম। ঘটনাটা

কী！৫ட করে মাথা ব্যথা সেরে গেলো কেন ？ঐশ্বরিক বাণীর এমনই স্মমতা যে অমাম শারীরিক কষ্ট মুহূর্ত্ই দূর করে দিতে পারে ？আমি যুক্তিবাদী মননুষ। আমি （य）（．థান্না একজনের কथা ఆুনে চট্ করে প্রভাবিত হতে পারি না। নাহ্，মাথা ব্যথা ।．সরে যাওয়ার বাাপারটিকে বিজ্ঞানসম্মতভবেব বাখা না করা অবধি আমার শাস্তি ！．良 1
 भী আমার মাభা ব্যথা সেরে গিয়েছিলো। বৃদ্ধ হাসলেন। বললাম，তাই বলে আপনি কখনোই ভাববেন না যে কোরানের ঐ্রশী ক্ষমতাবলে তা সম্তব হয়েছিলো। চকিতে দূদ্ধের ঠোঁ থেকে হাসি মিলিয়ে গেলো। জানতে চাইলেন，তাহলে কীভাবে आপনার মাথা ব্যথা মিলিয়ে গেলো？কোনো ওষুধ সেবন করেছিলেন কী？

বললাম，না। কোনো ওষুধ সেবন করার প্রয়োজন হয়নি। দরকার ছিলো আপনার হাতের স্পর্শ্শে। আর যখনি আপনার হাত আমার কপাল স্পর্শ করেছিলো，ঠিক তখনি রোগের উপশম ঘটে গিত়্েছিলো। গোটে ব্যাপারািই ঘটেছে সম্মোহিত অবস্থায়। সেদিন আমার কষ্ট দেথে যখন আপনি আমার কপালের দু’পাশ চেপে ধরলেন। आমার অবচেতন মন তঘন সচেতন মনের কাছে তার পরবতী করণীয় সম্পর্কে জনতে চেয়েছিলো। আপনি আমার অনেক্ দিনের চেনা মানুষ। घনিষ্ঠজন।

 কাজটি বৃদ্ধ করতে চাচ্ছেন তা যেন চৃবুল্লেভেে অতি দ্রুত ঘটতে পারে। আমার অবচেতন মনে তখন মাथা ব্যথার্রীীুল বাতি ब্রলছিলো। आপনি আমার কপালের Ғ＇পাশ চেপে ধরার সক্গে সক্গে 依প্দপ্ করে লাফতে থাকা শিরা দু＇টো কয়েক মুহুর্তের জন্য ছন্দ হারিয়ে ফেলেছিলো। জাগ্রত অবস্থায় আমাদের মঙ্তিষ্কের কম্পন মান্র সেকে $>8$ থেকে ২১ সাইকেল। যার নাম বিটা লেভেল। ওই অবস্থায় আমাদের সচেতন মন বা মস্তিক্ষের বাম গোলার্ধ আমাদেরকে নিয়ষ্তণ করে। শরীর শিথিল করে আরামের অবস্থায় ভারমুক্ত মস্তিক্েের কম্পন মাত্রা কমে আলফা লেভেল অর্থাৎ সেকেণ্েে ৭ থেকে $>8$ সাইকেনে নেমে আসে। চাপমুক্ত ওই অবস্থায় আমাদের ডান মস্কিষ্ক সচল হোয়ে ওঠে। তখন বাম মজ্তিক্ষের সাথে ডান মঙ্তিক্কের বা অবচেতন মনের ভাবের আদান－প্রদান তরু হোয়ে যায়। আর ৩ই দৃঁটি গোলার্ধ যখন একত্রে কাজ করতে শুরু করে অমনি আমরা এক মহাশক্তিশালী ক্ষমতার अধিকারী হয়ে যাই। কারণ আমাদের মস্তিষ্কের বাম অংশ বা সচেতন মনের বৈশিট্ট玄 হচ্ছে আস্থাহীনত কিংবা নেতিবাচক। কিন্তু মস্তিষ্ষের কম্পনমাত্রা সেকেণ্েে ১০ সাইকেলে পৌছালে ডান মঙ্ডিক্কের নেতিবাচক মনোভাব আর বজায় থাকে না। ওই অবস্থায় आমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অটোমেটিক নার্ভাস সিস্ট্টেমর মাধ্যমে দেহের অভাত্তরীণ অসপ্রত্যঙ এবং গ্রস্ছিসমূহের ওপর প্রত্যহ্ষ

প্রভাব খাটতে পারি। রাশিয়ান মনস্তত্ববিদকে প্ল্যাটোগড়র ‘সাইকোলজি এ্রাজ উই মে লাইক ইট’ বইয়ের পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় একটি হাতের ছপপিত্র রয়েছে-হাতের ওপর একটা ফোসৃক। সম্মোহিত অবস্থায় ওই হাতের ওপর একটি ধাতব মুদ্র ঠেসে ধরে ওধু বলা হয়েছিনো, ওটা প্রচஞ গরম। সাথে সাথে সেই জায়গায়টায় ফোস্কা উঠে গেলো।

ইমাম সাহবকে বললাম, আপনি যখন আমার কপালে দুপাশের শিরাঙলো ঢেপে ধরেছিলেন, তথন আমার মস্তিক্কের উত্তেজনা কমে সেকেণে ৭ থেকে $>8$ সাইকেন মাত্রায় নেমে এসেছিলো। আর ঠিক ওই মুহুর্তে আমি সম্মোহনের গভীরতম স্তরে (SOMNABULISTIC) প্ধীছে আমার মাথার তীব্র যন্ত্রণা সারিয়ে তোলার জন্য ডান মস্তিষ্ক বা অবচেতন মনকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। তার ফল্লশ্রুতিতে কিছ্র সময় পরে আমার মাথার যন্ত্রণার নিরাময় ঘটে গিত্যেছিলো। সেদিন কোনো অলৌকিক ব্যাপার ঘটেনি। এবং আপনার কোরানের ঐ্রশী কালামও আমার यস্ত্রণার উপশম ঘটায়নি। তাছাড়া, আমি বুঝতেই পারছি না কেন আপনি কোরানকে আ্রশী গ্রন্থ বলছ্নে? কোরান তো কোনো ঐশী গ্র্থ নয়।

কোরানকে ঐ্রশী গ্রষ্থ বলায় আমি হকচকিয়ে গিয়েছিন্লাম। আর কোরান কোনো ক্রশী গ্রছ্ নয় শুনে ইমাম সাহেব পাথর হয়ে গেলেন্র বিস্ফারিত ঢোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এ আপনি কী বললেন, आপন্লিজ্রিকজন মুসলমান ? আমি ইমাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে দৃপ্তক্ঠে বললামু, অপপনি ভুন করছ্নে। আমি একজন যুক্তিবাদী মানুষ।

বৃদ্ধের মুখে কथা জড়িয়ে গের্লু তোতলাতে তোতলাতে বললেন, কোরান
 গ্রগ্ছ বলচ্নে।

এতোক্ষণে ইমাম সাহেব স্বাজাবিক হর়্ে এলেন। বললেন, আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি, অতএব আপনি (মুহাম্মদ) কোরান প্রাপ্তির বিষয়ে কোন্া সন্দেহ করবেন না।' (সূরা সেজদাহ।। আয়াত ঃ ২৩)। ইমাম সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে গাঢ় কৃ্ঠে আবৃত্তি করনেন, 'এই কিতাব পরাক্রমশালী আল্লাহ পক্শ बেকে অবতীর্ণ।' (সূরা আল আহ্কাফ।। আয়াত: २)। আমি ইমাম সাহেবের দিকে তাকালাম। ওঁর মুখ দিয়ে আবারো বেরিয়ে এলো কোরানের বাণী। নিশ্চয়ই এই কোরান একজন সম্মানিত রাসুলের আনীত। এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ’। (সুরা আল-হাক্কাকাহ।। আয়াত: ৪০ এবং 8৩)।

ইমাম সাহেব তৃপ্তির হাসি হেসে আমার দিকে প্রশ্মবাণ নিক্ষেপ করলেন। বললেন, কোরানের ঐশী মর্यাদায় আপনার বিশ্মাস আছে কি ? আমি বললাম, আপনি কোরান ধথকে উদ্ধৃতি দিয়ে বনেছেন, ‘কোরান একটি 心্রশী গ্রহ্থ।’ আমিও কোরান দিয়ৌই প্রমাণ করবে, ‘কোরান কোো ঝ্ৰশী গ্র্থ নয়।’’

 ( ( ) যাবটীয় প্রশংসা আল্মাহ তা আলার যিনি সকন সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (2) यिनि निতন্ত মেহেরবান ও দয়ানু। (৩) यিনি বিচার দিনের মালিক। (8) আরয়া একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং ৫ধূমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্ধনা ャরি।'ইমাম সাহেব থামলেন। বললাম, কোনো বৈপরীত কিংবা বাকরণগত ত্রুটি -|liti করছেন কী? ইমাম সাহেব জবাব দিলেন না। আমি বললাম, ভালো করে







 আলালাহ তোমাদরকে তোমাদর সস্তানদের সম্পক্কে আদেশ করেন! একজন
 অধিক, তবে তাদের জনা ওই মালের ড্রিষভীগের দুই ভাগ যা তাগ করে মরে এবং यদি একজনই হয়, তবে তার জন্জুঅ্র্ধক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকক প্রত্যেকের জন্য তাজ্য সম্পত্তির ছ্রুভীদের একভগ। यদি মৃতের পুত্র थাকে। यদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতই্ট্যঁট্তরাধিকারী হয়, তবে মা পাবে তিন জাগর এক ভাগ। অতঃপর यদি মৃতের কয়েকজন ভাই थাকে, তবে তার মা পাবে ছয় ভাদের এক ভাগ ওছিয়তের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোcের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মৃধ্য কে তোমাদের জনা অধিক উপকারী তোমরা
 (১২) আর ঢোমাদের इবে অর্ধ্ সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় ঢোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোনো সন্তান না ধাকে। যদি তাদের সন্তান थাকে, তবে তোমাদেব হবে এক চহুর্ধাশ্শ ওই সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়, ওছিয়তের পর, যা তারা করে এবং జণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্য এক—চতুর্থাশশ হবে ওই সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি ৎতামাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য হবে ওই সম্পত্তির আট ভাগের এক অাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওছিয়তের পর, যা তোমরা কর এবং ঋব পরিশোধর পন। যে পুরুষের, তাজ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা-পুত্র কিং্া ন্ত্রী না थাকে এবং ওই মুতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয় ভাগগর এক

ভাগ পাবে। আর যসি ততোধিক পাকে, তবে তারা এক-ఫৃতীয়াশ অশশীীদার হবে অছিয়তের পর, যা করা হয় এবং \#ণণর পর এমতাবস্থায় বে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিষান আম্মাহর। আম্নাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।'

পৃব্বেই বলেছি সর্বঞ, রহস্যবিদ আম্মাহ তো আর ভুল করতে পারেন না। তরে মানুম ভুন করতে পারে। যার নজির কোরানের আয়াতে রয়েছে। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি উত্তরাধিকরের মধ্যে বন্টন করার কোরানীয় বা আম্মাহ্র এই বিধানকে 'ফরায়েজ নীতি’ বলা হয়। একইু হিসাব কষলেই দেখবেন বন্টন ব্যবস্থায় কোরানের জই ফরায়েজ বিধান ভৃল। যেমন, কোনো মৃত ব্যক্তির যদি মা, বাবা, দুই মেয়ে ও এক ত্ত্রী থকে তবে মা $\frac{\partial}{\zeta}$ বাবা $\frac{\partial}{\zeta}$ দুই মেয়ে $\frac{\mathrm{V}}{6}$ এবং স্ত্রীকে $\frac{\partial}{G}$ অংশ जাগ করে দিতে হয়। কিন্তু মা-বাবা এবং দুই মেয়েকে সম্পত্তি বণ্টন করার পর স্ট্রীর জন্য ককান্লা সম্পত্তিই থকে না। আর যদি স্ত্রীকে দিতে হয়, তাহলে মোট সম্পত্তিকে
 आম্লাহ বারবার দাবি করজ্লে, তিনি সর্বজ্ঞ। এমনিকি সূরা নিসার ১১ ও ১২ দুটো আয়াতের বেলায়ও সেই দাবির উম্Aেখ রয়েছে। তহলে আপ্মাহ কেন একটা সরল অংকের সমাধান করতে পারলেন ন। । যা পেরেক্কৃক্কিল尸ন হযরত আনী (রাঃ)। তিনি

 বাবা $\frac{8}{২ 8}$ দूই মেয়ে $\frac{2 ৬}{२ 8}$ এবং স্ত্রী পায় $\frac{৩}{२ 8}$ ভাগ। যোগফল $\frac{२ 9}{२ 8}$ । या কোরানের বিধান। কিস্ুু তাত অংক মিলে না। হযরভ আলী (রাঃ) যেখানে হর ছিলো ২৪ এবং ব্যেেতু লব হয়ে যায় ২৭ সেখান্নে লবকেও ২৭ মৃল সংখ্যা ধরে ఆই সমস্যার সমাধান করেন। তাতে বণ্টন ব্যবস্থা এরকম হয়ে যায় ; মা $\frac{8}{२ 9}$ বাবা $\frac{8}{२ 9}$ দুই মের়ে $\frac{3 ৩}{२ 9}$ এবং স্ত্রী $\frac{\bigcirc}{२ 9}$ অংশ = 1 । মুসলিম আইনে ,কোরানোর ভুল সম্পত্তি বাবস্ছার বদলে হযরত আनীর (রাঃ) তৈরি নিয়ম অনুযায়ী মৃত ব্যজ্তির সম্পত্তি বণ্টন ব্যবস্থা এথন সমস্ত মুসলিম দেশে কার্যকর হচ্ছে।

এবার আসুন সুরা আদ দোখান-এ। (৩৮) আমি নভোমএ্, ভ্মমণুন ఆ এতদूডয়ের মধাবর্তী সবকিছ্র ঐীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি ; (৩৯) আমি এণ্রেলো


সর্বাকધ̧ ঐীীড়াচ্ছনে সৃষ্টি না যথাযথ উদ্দেশে সৃষ্টি করেছেন, তাও-বলেছ্নে। অথচ fér भाমান্য মানবদেছ সম্পর্কেও ভালো জানেন না। সর্বঞ আদ্মাছ জানেন ন।, আबা!্রর শরীরের ইনট্ট্টাইন (INTESTINE) বা অন্ক্রের একটি অংশ হলো ৬া|্রৌর্ম আপেনডিকস (VERMIFORM APPENDIX)। এটি একটি
 লা|cগ না। বরং যে সমস্ত থাদ্য হজম হয় না সে সমস্ত টুকরোতুলি আপেনডিকসের j৷খ আটকে যায়। এর ফলে ব্যাকটিরিয়া একটি উষ্ণ বদ্ধ স্থান পায় এবং ক্রমশ广র্ধিত হয়ে ব্যথা সৃষ্টি করে ও ফুনে যায়। এর ফলেে বমির ভাব কিংবা ডায়রিয়া হতে পারে। এবং কেউ আপপনডিসাইটিসে আক্রান্ত হলে চিকিৎসক সেটি কেটে ফেলে দেয়। আল্নাহ সর্বজ্ঞ হলে এসব তার জানা থাকার কथা। কিক্তু মানুষ হলে এতোকিছ্র না জানা তেমন দোষের কিছু নয়।

আরেকটি ব্যাপার থেয়ান করুন, পাপের শাস্তি কিংবা পুণ্যের ফল হিসেবে কোরানের বর্ণনা কীরকম অতএব যারা কাফের, তাদের জন্য আওুনের পপাশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদদর মাथার ওপর ফুট্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চামড়া গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্য আছে লোহার হাতুড়ি তারা ষখনই যম্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জ্রাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে, বান্ধুংবে; দহনশাল্সি আস্বাদন করো।

 আয়াত : ১৯-২৩
 করবে’।
(সুরা আন-মু’ মিনুন।। আয়াত: ১০৪)।
এছড়া সূরা আল মায়েদাহ, আত্-তাఱবাহ, ইউনুস, ইবরাহীম, হিজর, নাহ্ল, কাহ্ফ, ज্বোয়া-হা, এবং আন্-ন্নর সহ অসংখ্য সুরায় পাপের শাঙ্তি হিলেবব আওুনে পোড়ানো এবং তৃষ্ণ নিবারণে দুর্গক্ধময় রক্ত, পুজ এবং পুণ্যের ফল্ল হিসেবে বিভিন্ন সুস্বাদু ফলমূল, সুমিষ্ট পানীয় এবং শীতন ছায়াময় উদ্যানের কথা বলা হয়েছে। তাহলেই বুবুন, এসব বর্ণনাও মানবীয়। এবং সেসব বর্ণনা ভৌগোলিক জানের সীমাবদ্ধতা থেকে উদ্కূত। সাধারণ মননু যখন কোনো তুলনা উপমা কিংবা প্রতীক ব্যবহার করে, তথন তারা াাদের অভিজ্জোলক্র পরিচিত জগত থেকেই গ্রহণ করে। রাশিয়ানদের কথাই ধরুন। অদের প্রিয় খাবারের তালিকায় শসা খুবই গুরুত্তপৃৃর্ণ একটি থাদ্য। প্রায় প্রতিটি রাশান পরিবারে অত্তি আপ্যায়নে পানির সন্সে শসা c.থতত দেয়া হয়। তাই বিপ্ববিখ্যাত রাশান ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার আৰ্ডু ঢেখভ এক সুন্দরী রমণীর রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিথ্থেিলেন, ‘তুমি খুবই সুন্দর।












 शিরোশিম। এরূ নাগাসাকি পুড়িয়ে ঢদয়া আণবিক রোনার তীব্রতার সা:থ। অথচ কোরান্ন এসরের উক্লেখ নেট্য।




 বছর পৃর্রে কোনো মানুযের পার্টী সম্তব নয় আাণবিক বোমা কিংবা এইডসের ভয়াবহতা সম্পর্কে আগগভাগগ জনা। ।কারানকক ঐ্রশ্ষরিক মানা যেতো যদি তা:ত ওইসরবর নিখুঁত বর্ণনা থাকতে।। এখন প্রশ্! জাগভ পারে, তাহলে মুসলমানরা কোরানকে মেনে চলাছু কেন ? এর উত্তর দু’টি। প্রথমত, মানৃযের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। আর মানুষ এখন্যা নিশ্চিত নয়, তার মৃত্যুর পর আদৌ কী ঘটটবে। অথচ কোরান বলঢছ পুনরু্খান ঘটব্। এবং পাপ ও পুপ্যের হিসাব নিকাশ শেষ করে জাহান্নাম কিংবা জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে পা|িয়ে ৎেওয়া হরে। এথন মৃতৃর পরেও মানুেের আরো একটা জীবন থাকবে জেনে সবাই অস্থির হয়ে পড়ড়ে। দ্বিতীয়ত বিশ্পজুড়ে সিংহভাগ মানুষের খাদ্য, বন্ত্র, শিক্ষন, চিকিৎসা ও বাসস্থান অর্জনে সীমাহীন দারিদ্র।। দরিদ্র যশ্ত্রণাকাতর মানুষ ধর্মের ঞ্রশী প্রাপ্তির আশায় জীবন অতিবাহিত করে। আর সম্পদশানী শ্রেণী ধর্মকে ব্যবহার করে যাতে অসহায় গরিব সিংহভাগ মানুষ ওলো তদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াcে না পারে। ইসলাম ধর্মকে নিয়ে এ ব্যাপারটি খুব সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছ্ছেন তৃতীয় খলিফা সুচতুর ধনাত বাবসায়ী এনং ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদের জামাত হযারত ওসমান।

ওসম！\％：1 রাজড্বকালে বিভিন্ন ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কোরানের বাণীজ়োকক
 স১／．力 Єবিষ্যতত রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য কোরান যে সা：1ারাছিকতায় অবতীর্ণ হয়েছিলো，তার পরিবর্তন সাধন করা হয়। কোরানের প্রথম －ে！！＇শ ছিলো，‘পড়ো। পড়ো，তোমার সেই প্রডুর নামে।’ ওসমান দেখলেন，এরতো ：｜ই। যম্ত্রণা হোলো। সব মনুষ যদি দলবেঁধে পড়শোনা ঙুরু করে，তাহলেে সমাজের अभিপতিদের শাসন ও শোষণ বাহত হতে বাধ্য। তাই তিনি নিপীড়িতকে আরেরা পীড়ন করতে，অসহায়কে আরো দুস্থ করতে কোরান গরু করেন সূরা ফাতিহা斤িয়ে। যে সূরাটি বিষপালন কর্তা আপ্লাহ তায়ালার সাড়ম্বর মহিমা প্রকাশ করছে।
 যায়। আর এভাবেই হযরত ওসমান ইসলাম ধর্ম＜ক রাজনীতির অনাতম হাতিয়ার रিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। যার ফলে এখন বিশ্পের দেশে দেশে ইসলাম ধর্ম মানবাধিকারের মর্যাদাকে পুরোমান্রায় ভূনুধ্তিত কার মনুষ্যাত্ব ও বিবেকের জন্য ভয়ানক এক শৃংখল ও প্রতিপক্ষ রূপে আবির্ভূত হয়েছছ যা ইসলাম ধর্ম্রর মৃল চেতনা ও বোধের পরিপছী।

তাই আজ সবাইকে ওইসব মানবতা বিরোধী কার্যকলাপের দিকে নজর রেখে কোরানের ব্যাথ্যার ব্যাপারে যুক্তিবাদী হতে স্তেণ্রে কারণ，জলে মানুষ ড়বে যায়，
 সবাই সেটা জানে না। জর্ডান এবং ইস্বুর্টিয়িল－এর মাঝখানে একটি বিস্ময়কর হুদ রয়েছে। যার নাম ডেড সী। ওই ৰঙ্せ সী－র জলে কাউকে হাত－পা বেঁধে ফেলে দিলেও ডুববে না। এখন এই নাদ্ট亡্tlবাকে যদি কেউ এরকম বাযাখা করে যে এখানে মানুষ ডোবে না কারণ আম্মাহ এই জলকে জান্নাত থেকে পাঠিয়েছেন। তাহলে কেমন হয় ？কিংবা ধরা যাক，পৃথিবীর কোো মানুষ ৫ তলা থেকে মাট্তিতে লাফ্টিয়ে নামর়ত পারে। তাহলে সেই মনুষটি কিস্তু চাঁদের ৩০ তলা থেকেও লাফিয়ে পড়তে পারবে। এবং পৃথিবীতে ৫ তলা থেকে লাফিয়ে পড়বে টপ করে অথচ চাঁদের ৩০ তলা থেকে নাফিয়ে পড়ার সময় মনে হবে যেন গড়িক়ে গড়িয়ে নেমে আসছে। এখন কেউ যদি বলে আধ্মার পৃথিবীর তুলনায় চাদকে বিশেষ সৌন্দর্যমஞ্তিত করে তৈরি করেছেন এবং সেই সৌন্দর্যের প্রতি সম্মান দেখাত্ আল্লাহ্ ওইরকম ব্যবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছেন। তাহলে কেমন হয় ？যে জানে না，একরকম জলে মানুষ ডোবে অথচ অন্যরকম পানিতে মানুষ না ডোবার কারণটা কী এবং পৃথিবীর ৫ তলা থেকে লাফিয়ে পড়া গেলে চাদের ৩০ তলা থেকেও কীভাবে একজন মানুষ লাফিয়ে পড়তে পারে，তার কাছে ওই জাতীয় ব্যাখ্যা বিশ্ধাসযোগ্য হতে পারে। কিস্তু কোনো প্রকৃত যুক্তিবাদী মানুষ তা মানতে পারে না।

পৃথিবীর তাবе যুক্তিবাদী মানুষ কোনো একটি সমস্যায় পড়লে প্রথমে




















# ধর্মচেতনা ও ঈশ্বর－বিশ্বাস 

ওয়াহিদ রেজা<br>পর্ব－১

आদিম বা আদম মানব গোষ্ঠীর প্রারষ্ভিক যুগে পৃথিবীতে না ছিন কোনো উশ্বর，না ছিলো কোনো ধর্মের অস্তিত্র। মানুষের মন থেকেই ধর্মের জন্ম，ঈশ্বর নামক অদৃশ্য， অলীক ব্যক্তিটির গর্ভপাত। তারপরও মানুষ তার অ－মানুষ স্তর থেকে মানুষের অবস্থায় বিবর্তিত इওয়ার কালে কেন বা কি করে ধার্মিক হয়ে উঠলো এবং আজ পর্যত্לই বা কেন ধর্মবিপ্যাসকে আগলে রেখেছে，কোন নিয়মে বা কোন্ প্রয়োজনে মননম তার আদিম জীবনের স্থূন ধর্মীয় ধারণাকে পরবর্তী যুগে উচ্চতর মার্জিত রূপ দান করেছে এ প্রশ্নের সবচেয়ে সংক্শিপ্তু উত্তরট্র্রেহ যে কথাগুো উটে আসে，তা

 অবমৃল্ায়়ন। মানুষের স্বাধিকার হরণ্ধে এ্রকছত্র শোষণ।

আজ ঐতিহাসিকভাবে একথ্র ⿴囗⿱一𧰨刂灬ািিত সত্য যে，প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত কোনো ধর্মই রক্তপাতহীন প্রতিষ্ঠা লাভ কর্রেনি⿵冂卄 সব ধর্মরই প্রাতিষ্ঠানিকতার পবিত্র（！）হাতে লেগে রয়েছে নঙ্ম লহ্ষ মানুষের রক্তের দাগ। ধর্ম তার এই তথাকথিত অগ্রগতির সঙ্গে নিজের যথার্থতা নিরূপণের জন্য অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্ঠা করে। यা বাঙ্তবিক অর্থে একটি ভূয়া প্রচেষ্টা। এই অতীন্র্রিয় সত্তার সমর্থন ব্যতীত ধর্ম স্বপ্নের অর্থছীন শিক্পকলায় বা একটি সুন্দর মায়ায় পর্যবসিত হয়। বিস্ক্ত বিশ্পজগের অস্তর্নিহিত সত্তার সঙ্গে রয়েছে ধর্মবোধের চির বৈরিতা। আজ বিষ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শন্রে ক্রমউৎকর্ষকালে মানুষের মৌলিক মেধা，মনন，ও অানচর্চা যখন প্রতি পদে পদে সকল রকম কুসংস্কার ও অন্ধত্বের কালো পর্দা ছিंড়ে ছিंড়ে বিশ্বমানবতার সার্বজনীন উষার আলোমুথি ধাবমান তখন ধর্মের অন্তঃসারশৃন্যতা ও ধর্মবোের অযথার্থতা যে আগামী একদিন প্রমাণিত হবেই এবাপারে কেনেো সন্দেহ থাকতে পারে না। তখন ধ্ণংস হয়ে যাবে ধর্মের ভীতিকর অनीক ঈশ্বরতত্ব্ব। ধুলায় মিলিয়ে যাবে ধর্মীয় লোভ ও বিভীষিকার তথাকথিত স্ধর্গ－্ররকের পরলৌকিক বাগাড়ম্বর।

মানুষের জ্ঞান বিকাশের প্রাথমিক স্থরটি ছিলো ভয়，সংশয়，দ্বিধা，দ্বন্দের অধ্যায়। প্রাকৃতিক বিবর্তন，আলোড়ন，দুর্যোগ ইত্যাদি এসবের মৃল কারণ। তৎকানীন সময়，

অর্থাৎ প্রাগৈতিছিসিক যুগে এ সমস্ত প্রাকৃত্কি কার্যববিধির যথোপযুক্ত ব্যাখ্যাহীনতারই একমাত্র কারণ, অবলম্বন বা ধারণাই गানব মস্কিপ্কেে বাধ্য করেছে অতী杹য় বা অলৌকিক নামক ডুয়া সংশয়ের কাছ్ আা়্সমর্পণে। যার ধারাবাহিক
 উন্নত মানুষের ম্যৈলিক উন্নচির প্রধান অত্তরায়। পুরাকালে এই মতের সমর্থক ছিলেন এপিকিউরীয় (Epicureau) দার্শনিকগণ এবং ল্যাটিন কবি ল্যুর্রেটিয়াস (Lucretius)। đারা ধর্মববব্যাসরক কৃসংস্কারের যমভ্রডাই বিরেচন্ন করতেন। পেট্রোনিয়া!সের (Petronius) বিযাাত একটি পংক্তিরত এই মাতর সংক্সিপ্তসার পাওয়া যায়। Primus in orbe deos facit timor (প্র্থ্থমিকভা.ব ঈশ্ষরের প্রতি



 (Reibot) बই ‘ভীতির মভনাদ’কে সমর্থন করেন। আদিম অবস্থায় ধর্ম্ম ভয়ের যে একটা গরুত্ত্রপৃর্ণ ভূমিকl ছিলো তাতে ককান্লা সন্দ্দে নেই। একাটি রহসাময় শক্তিতে বিশ্বাসসর উপর প্রভিষ্টিত ধর্মচচতনা। ধর্गীয় মনোজ্রাব হহলো অধিকতর শক্তিশালী
 অনন্ঠ শক্তিকে একজন বাক্তি হিশেরে চিযা ক্ব্রে আর সেই অদাশ্য ত্যক্তিটিই হলেন

 মভ দৃঢ়তার সঙ্গ সমর্থন কর্রন হলো, ‘आদিম মনুমেরা অসংথ্য বিপদের দ্থরা নিজেদের পরিবেষ্টিত বলে মনে করতে, সঠিীকভাবে তারা বিপদটা কি জানতো না ; কির্তু অদৃশ্য কোন্ো ব্যক্তির রহস্যময় শক্তিই যে বিপদের (প্রাকৃতিক দুর্যোপ) কারণ এমন একটা উপলক্কি বা ধারণা তাদের মধ্যে জন্ম নাভ করে। এবং এই উপলক্রি থেকে তারা বুঝতে শেথে যে সেই জদৃশ্য বাক্তি মানু,ের চেয়েযও অধিকতর শক্তিশালী' (W. R. Smith, The Religion of Semites, P. 55) মূলত এই প্রাচীন উপলক্রি বা ধারণা থেকেই ঈপ্পর ও ধর্মচেত্নার আদি অক্করের বিকাশ। ধর্মবোধধর আদি অবস্থা থেকে আধূনিক ধর্মচচততনা ভয়-ভोতি প্রদর্শনের ভূমিকা যে নুপু হয়ে যায়নি তার পরিষ্কার দৃষ্টায় হালো বাইবেল ও ককোরান। ওন্ড টেেস্টামেন্টের জনপ্রিয় নীতি হচ্ছে, ‘প্রভুর প্রতি ভয়ই হলো ঞ্ঞেলাভের সুচনা’ (eg Ps.exi.10. Prov. ix.10) এবং নিউ টেস্টামেন্টে মানুষকে সত্ক করে ঢিওয়া হয়েছে এই বলে, ‘‘্প্র: স্ক স্বীকার করে নিয়ে উপাসনা করো কিঙ্তু ঈশ্বর হিশেরে ভাঁকেে ভয় ও শ্রদ্ধা করো' (Heb.xii-28 Moffatt——র অনুবাদ)।ভয় + শ্রদ্ধা ! না মনোবিজ্গান আজ এ কথাটি প্রমাণ করে




 जाए?
川革 আর বিশাস হচ্ছে প্রশ্নহীন, যুক্তিহীন, বুদ্দি-বিবেেনাহীন একটি বিষয়। অগং যেভাবে দ্রশামান ঠিক সেইভাবে ধর্মীয় గ.চতন্া জগত্রে গ্রহণ করে না। ধর্ম ইল্দ্রিয়্রাহা



 সতত পাওয়া যাযে)। ধর্ম বিশ্পাস করতে শেখায় সেই অতীন্দ্রিয় আর্থিক জগত




















আর ধার্মিক মাত্রই বিশ্পাসী। আর বিশ্পাস মাত্রই প্রশ্ন-যুক্তি-নতুন আকাং্শ্মাইীন বিষয়।
 অভিষ্ণতায় বুদ্ধির ভূমিকা গ্গোণ। প্রশ্ন-যুক্তি নিষিদ্ধ। ধর্মের সজ্গে বুদ্ধি অপেক্ষে অনুভূতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। ধর্ম অপার্থিব শক্তিতে বিশ্পাসী। সে অপার্থিব শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করে। এবং বুদ্ধিনিরপেক্ অনুভুতির সাহায্যে ধর্ম পরম সত্তাকে উপলক্কি করতে চায়। এর কোনোটিই বিজ্ঞানের কাজ নয়। এর কোনটিকেই বিজ্ঞান সমর্থন করে না। তাই ধর্মকে এথন অবশ্যই বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শনের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।
'মানুষের ইতিহাস হলো প্রকৃতপক্কে ধর্মের ইতিহাস'। মানব সভাতার মৃন্লর দিক থেকে বিচার করলে ম্যাক্সমৃলারের (Max Muller) এই উক্তিতে খুব একটা অতিশয়োক্তি নেই। কারণ এমন কোনো আদিম মানব গোষ্ঠী বা সমাজ ছিলো না যেখানে অঞ্ভতা থেকে ধর্ম্রর ধারণা প্রথম সৃষ্টি নাভ করেনি। অবশ্য আজকের সুসংগঠিত, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতের সল্গে আদিম ধর্মমতের পার্থক্ ছিলো অনেক। ধর্ম্রের প্রথম উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রশ্মটি ঐতিহাসিক ও মনস্খাত্বিক দৃধ্টিকোণ থেকে সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। আর তারপরই ধর্মর স্বরূপ ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিষ্ম এধরনের এক্টি সীমিত রচনায় তার বিশাদ
 ধর্মবোের উন্নত অবস্থা লাভের একটি স্র্য়্ট্তসার টানা যেতে পারে যা আসনে কোনোভাবেই পৃর্ণাগ নয়। ‘‘র্ম একটি মৃব্ত’ জটিল বিষয়। একে কোনো একটিমাত্র
 রূপের হোক না কোন উপাসনাব্রে ক্কান্না একটিমাত্র চিষ্তার বা একটিমাত্র আবেগের প্রকাশ বলা যায় না। বরং ধর্ম হলো (মানব সভ্যতার ক্রম বিবর্তনশীল ধারার বহ্ বহ্হ পৃর্বের) অনেকণুলো জটিন ও শট্জিশাनী চিক্তার সৃষ্টি' (M. Jastrow, The Study of Religion, P. 185)।

মানুমের মনেই ধর্ম্মে অন্ম। জ্ঞানের উষালগ্নে মানুষের জীবনের উপর বাযাখ্যাহীন প্রাকৃতিক শক্তিগুোর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এই শক্তির অস্তিত্ব অনুমানের ফলে মননুষের মনে বে আবেগ জন্মেছিলো তার থেকেই ধর্মচেতনার উৎপত্তি হয়েছে। কিক্তু প্রাচীন যুগের মতো আজকের স্বঘোষিত উন্নত ধর্মতুলোও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে মানুবের বিশ্ধাসের প্রশ্রয়ে অলীক জগতের হাতছানি দেয়; ঈশ্বর, দেব-দেবী, জীন, ফেরেশতত, স্বর্গ, নরকের গক্র্গা শোনায়, আঅ্মা অমরত্বের লোভ দেখিয়ে উর্বর মানব মস্তিক্কের বিকলাঙ্তত ঘটায়। সালোমন রেইন্থ (Salomon Reinach) ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিত্রে বলেছ্নে, ‘আমি এইভাবে ধর্মের সংভ্ঞা দিতে চাই—আমাদের কর্মদক্ষতার স্বাধীন প্রকাশকে বাধাদান করে যে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ তার সমষ্টিকেই ধ্ম বলে’ (Salomon Reinach Orpheus [E. Tr.

1091 P. 3)। এ কথা অনন্ধীঁকার্য যে অयৌক্তিক বিধি-নিষেধ প্রগতির পরিপষ্ছী।
 শ্রাত शসিক ক্রমবিকাশ আজ এতোটা স্ফীত কেন ? এর জবাব খুঁজতে যাবার আগে भг্মর ইতিহাস একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রগতির ইতিহাস এরকম অনুমান করা থেকে । ৭রত হতে হবে, পরিবর্তে শোষণ, প্রভূত্র, মমতালোলুপতার খারাবাহিক ऐfিহাসের কথ্থাট মাথায় রাখতে হবে। কারণ অনেক পুনরাবৃত্তি, অবঙ্ষয়, অসভ্যত ও কুসংস্কারের জটিল আবর্তনের কাহিনী রয়েছে ধর্মের ইতিহাসে। যুগে যুগে প্রগতি যখন এক জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে অন্যত্র তখন সে পরিবর্তনের পথে বিকশিত হয়ে নতুন পথ আবিষ্কার করে নিয়েছে। ঐতিহাসিক ভাবে চিহ্তিত ধর্ম্র আদিম যুগের ফেটিশবাদ (Fetishism) কোনো ভাবেই প্রগতি নয়। এটা প্রত্যাবর্তন বা পশ্চাগতির নিদর্শন। Fetish কথাটি এসেছে পর্তুগীজ Feitico শব্দ থেকে। Feitico শব্রের অর্থ হন্ো মুঞ্ধ হওয়া বা বিস্মিত হওয়া। আবার Feitico এসেছে ল্যাটিন Factitius শব্দ থেকে। Factitius শদ্দের অর্থ হচ্ছে কৃত্রিম। অবশ্য সধ্যयूগীয় ল্যাটিনে এই শব্দটির অর্থ ছিলো-্্রন্দ্রজালিক। পশ্চিম আফ্রিকার আদিবাসীদের উপাস্য-বস্তুকে উম্পেখ করার জনা পঞ্চদশ শতকের পর্ত্রুগীজ নাবিকেরা এই শক্টি ব্যবহার করতো। ফেটিশ্রুপটি জড় পদার্থ। আய্মা বা রহস্যময় শক্তির এটি আবাসস্থল। অন্তত কিছ্, ম্প্রিয়ের জন্য এই বস্তুটির উপর আষ়্া ভর করে বলে বিশ্পাস করা হতো। সেই ক্নিশ্ জড় বস্তুটিকে উপাসনা করা হতো এবং সৌভাগ্য লাভের চেষ্টা হতো। প্রা্ত্তিক বস্শু হিশেবে ফেটিশির নিজস্ব কোনো
 গৃণে মূল্যায়ন হতো ফেটিশের্রে ইয়তো কোনো অস্যুত-দর্শন প্রাকৃতিক জিনিস, যেমন অস্বাভাবিক একটা পাথর কিংবা লাঠি, অথবা হাড় বা নখ প্রথম মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে। তারা ভাবতো হয়তো এখানে অপার্থিব কোনো শক্তি থাকতে পারে। এই ভাবনা থেকে তারা উপাসনা করতে ঔরু করে।

ফেট্টিশের কাছে উৎসর্গ ও প্রার্থনা করা হতো। কিন্ত্ যদি দেখা যেতো তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না তখন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আকাংক্ষিত বস্জুটি চাওয়া হতো। তাতেও না পাওয়া গেলে আদেশ করা হজে। কিন্ু তারপরও যদি আকাংক্ষিত বস্তুটি পাওয়া না যেতো তখন ওুু হতো গালাগালি। এমন কি চাবুকও মারা হতো ফেটিশকে। কিল্ু यদি তাও ব্যার্থ হতো তখন ধরে নেওয়া হতো জিনিসটিকেকে ছেড়ে আষ্ষ চলে গেছে। প্রয়োগবাদের আদিমতম রুপটি r্ত্তবত এখানে প্রকাশ পেয়েছে। একটা ফেটিশ থেকে যতোক্ষণ কাজ পাওয়া যায় こ তক্ষণ সে পবিত্র। নইলে দাও
 গোলে নতুন আরেকটা বস্তুকে ফেটিশ ছিয়েরে গ্রহণ করা হতো। স্পপ্টতঃ గ্সটিশবাদ অত্ত অনুন্নত মানের ধর্ম। cফটিশ একটি ব্যক্তিগত দেবত।। অসভারা নিজোদর
৮১

 চিষ্যার এক প্রকৃষ্ট নিরর্র্।।

এবার অরো একটি ২র্থীয মানের অধোগতির বিষয় বলা যেতে পারে। एেটিশবাদদর মcো বए জা্যা উপাসনাবাদఆ (Polydoemonism) ধর্মীয মান্র




 ঘুরে বেড়ায় আবার জোে ওঠার আগে দেছে কিরে আসে-এই ভাবে তারা স্বপ্পে

 না ফিরে এলে মুত্হ হয। আদিম মনুষ নিজের आघ্মার মতো তার চারপালের জীব












 মনোযোগ গেনো এই বিশাল গাকৃতিক জিনিসఆঙো সম্পকে। এযু न्याल





 এরেশ্রবাদদ ছিলে।। তাদরও একজন পরমমষ্র ছিলেন' (Andrew Lange :

The Making of Religion, P. 167)। একথা হয়তো সত্য যে সমস্ত কিছুর অ•्卜ম পশ্চাৎপটে একজন পরমেশ্ধরের খারণা অসভ্যদের মধ্যে একেবারে অর্পারািত ছিলো না। সর্বপ্রাণবাদে বিপ্পাসী আদিম মানুষ অনুভব করতো যে শ ৯ল্যাবাপন্ন অসংখ্য আঘ্যার দয়ার উপর নির্ভর করে তাদের বাঁচতে হয়। তাই তারা ৷.সই आশ্যাদের সষ্টীষ করার চেষ্টা করতো। আা্পার সংখ্যা যতো বেড়ে যেতো খাদদর সম্পর্কে ভয়ও তজো বাড়তো। এভাবেই ধর্মে ভয়ের ভৃমিকা প্রাধানা (.পয়েছে। অসভ মানুষের ধর্মে ভয়ই প্রধান এবং ত্রুটি অসংখ্য।

এদের এইসব অজস্র ও্টি এবং স্থ্রতত, ছেলেমনুষী এবং অঞ্ঞতা থাকার পরও বলা যায় সভ্য মনুষের আস্মার ধারণা অসভ্যদের আশ্মার ধারণারই সংস্কৃত রুপ। টাইলর (E. B. Tylor) তাঁর Primitive Culture গ্রচ্ছের প্রথ্ম ঘঙ শেষ করেছ্নে এই কথা বলে ‘আড্মা সম্পর্কিত মতবাদ (সর্বপ্রাণবাদ) ধর্মের দার্শনিক পদ্ধতির একটি প্রধান অংশ। বর্বরদের ফেটিশ উপাসনা এবং সুসভ্য জ্রীষ্টানদের উপাসনার মধ্যে মানসিক সংযোগের যে অবিচ্ছিন ধারাটি রয়েছে তা এই মতবাাদরর ফলেই সম্ভব হয়েছে। যে বিভেদ বিশ্পের সকল বৃহৎ ধর্মমতঙলোকে পৃথক করে রেখেছে সেই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সুগভীর পার্থক্যের তুননায় সর্বপ্রাণবাদ এবং জড়বাদের পার্থকা অনেক বাহ্যিক।

গোষ্ঠীর রীতি-্নীতির প্রতি আনুগত্য থেক্কেল্নীতিক চেতনা বিকশিত হয়েছে। মুলত টোটেমবাদ থেকে এর ধারাবাহিকত্ত্বুকরু। গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য থেকে যেমন প্রশ্রয় (পে়়েছে রক্ষণশীলতা, তেম্রে আয্রিক বিশ্পাসের একটি পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছে। অনেক সময় কোনো সাধার্ক্শক্রর ভয়ে ছোট ছোট গোষ্ঠীীুলো একত্রিত হতে। আবার কখন্নে কোনো শক্কিশালী গোষ্ঠী দুর্বলতর গোষ্ঠীুলোকে জয় করে একটি বৃহৎ জনসমষ্টিতে পরিণত হতো। তার ফলে মানুষের মানসিক দিগন্তের বিঙ্কৃতি ঘটে এবং তার জীবনবোধ হয় গভীরতর। সামাজিক সংগঠনের ক্রুবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় চিত্ত-ভাবনায়ও বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। সে
 উপাসনা হতো সেই আख্যাওুলোকে কোনোমতে দেবতা বলা যায় না। তাদের কোনো ইতিহাস ছিলো না, ব্যক্তিগত চরিত্র ছিলো না, এমন কি একটা নামও ছিলো না। প্রাকৃতিক সেই আশ্ষগুনোই ক্রমমশ আধুনিকীকরণে মনুষ্য ওুণসম্পন্ন হয়ে উঠলো। কল্পনা করা হলো, মানুষের মতো তাঁদেরও ভালোনাগা মন্দলাগা রয়েছে, আবেগ উচ্ছ্যাস আছে, তাঁদের আহৃন করা যায়, এবং তাঁদের এক একটি নামও রয়েছে। এর অর্থ এই ধরা যাবে না যে, এরপর নদী, গাছ, আওুন, মেঘ, আকাশ প্রভৃতিতে যে সব আঞ্ম বসবাস করতো তাদের ধারণা শেষ হয়ে গেলো। বরং পৃর্বে যেসব স্বর্গীয় দেবতাদের পুজ্জে করা হতো না তারাই এসে আ丬্যার স্থান দখল করে বসলো। প্রকৃত ঘটনাটা কিস্ট অন্য রকম। নতুন কোনো স্বর্গীয় ঈশ্বর তথনো হাজির হয়নি।

তার উপস্থিতির আগেই ওইসব প্রাকৃতিক আষ্মাগুলো ক্রমশ দেবত্বের মর্যাদা পেতে থাকে। কল্পনা ওরু হয় দেবতারা স্বর্গবাসী। তারপরও প্রকৃতির সজ্গে মানুষের আদিম সম্পর্কটি একেবারে মুছে গেলো না। অবশ্য ধীরে ধীরে দেবতাদের সঙ্গ প্রকৃতির সম্পক্ক কমে আসতে নাগলে।। দেবতারা ক্রমশ নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। তারা একেক জন প্রধান হয়ে উঠলেন রাষ্ট্র ও ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন বিভাগে। যেমন যুদ্ধের দেবতা, ভালবাসার দেবতা, কৃষি, শিি্প ও সৌভাগ্যের, ঝড়ঝা্প্রার আলাদ আলাদা করে দেবতা কब্পিত হলো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বৈদিক ‘অপ্নি’ আওনের দেবতা, পারস্যের ‘আহ্রা’ আলোর দেবতা, ব্যাবিলনের ‘মার্দুক’ এবং মিশরের ‘রা’ হলেন সূর্यদেবতা, গ্রীসের ‘জিউস’ এবং ন্যাট্টিন জজুপিটার’ স্বর্গের দেবতা, জার্মানের ‘ওডিন’ এবং বৈদিক ‘ইল্দ্র’ ঝড়ের দেবতা। এই সব ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বুনিয়াদের উপর আশ্রয় করে ধর্মীয় কল্পনার জাল বুনে দেবতাদের ব্যক্তিত্বের রূপরেথা প্রদান করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক আষ্মায় মানবত্ব আরোপ করার ফলেই যে সকল দেবতার সৃষ্টি হয়েছে এই ধারণা ঠিক নয়। মানুষের ধর্মনুম্ঠান পদ্ধতির মধ্য থেকে এবং উৎসর্গ ও প্রার্থনার দ্বার।ও অনেক দেবতার সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের জাতীয় দেবতাদের মধ্যে আছেন, যেমন ভারতীয় ব্রম্ম, মিশরের ওশিরিস, গ্রীসের জ্যাপপালো, ল্যাট্টিন মার্স, বৈদিক
 করা হলো তথনই তাদের মরজগতের ঔব্রেব, একটা অর্ধ্ধে বাস্তব ও আর্ধক
 দেবীদের নিয়ে একটি সমাজের ক্ষুল্লু" করা হলো। আসলে ধর্ম বুদ্ধিধর্মী হওয়া: আগে থেকেই কল্পনা ও আবেপপ্রেরিন। ধর্ম হলো একরকমের অনুভূতি এবং সেই সঙ্গে চিন্তা ও ইচ্ছার সংমিশ্রণ। যথেচ্ছ কম্পনা অপরিণত চিন্তার প্রকাশ।

জাতীয়ভাবে ধর্ম-বিকাশের ক্ষেত্রে দুটি তুরুত্তপূর্ণ গতিভগি রয়েছে। প্রথমটি দেবতাদের উপর নৈতিক গুণ আরোপ, অন্যাটি একেশ্পরবাদ অভ্যুখি যাত্র। দেবতাদের উপর নৈতিক গুণারোপের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বস্তুর আম্মা সম্পর্কিত ব্যাপারটি বাদ দিতে হবে। কারণ এর কোনো নৈতিক আলোচনা হতে পারে না। কিন্তু ঘখন আঅ্মার ধারণা প্রাকৃতিক বস্তুর আওতা ছাড়িয়ে ইন্দ্রিগ়গ্রাহ জগতের উৰ্ধ্বে মোটামুটি একটি অতীন্দ্রিয় জগতে স্থপিত হলো এবং আষ্যাকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করা হলো, অন্তত আষ্যাকে মনুষ্যণণসম্পন্ন বলে মনে করা হলো, আর তখুনি প্রশস্ত হয়ে গেলো দেবতাদের মঙ্গময় ও ন্যায়বান বলে ধারণা করার পথ। এরপর ক্রমম দেবতারা মানুষের আদর্শ এবং নৈতিক অভিভাবক হয়ে উঠলেন। ধারণা প্রতিষ্ঠিত হললো তিনি সeকে পুরস্কৃত করেন এবং অসৎকে শাঙ্তি দেন। তারপর থেকে দেবতাদের নৈতিক জগতের ধারক ও বাহকরূপে কম্পনা করা হতে থাকে। হফডিং (Hoffding) বনেছেন, ‘প্রাকৃত ধর্ম থেকে নৈতিক ধর্মে উত্তরণকে ধর্মের ইতিহাসে

একটা ওরুত্দপৃর্ণ পরিবর্তন হিশেবে বে গণ্য করা হয়তো তা যথার্থ। বए ঈপ্বরবাদী ধারণার একেপ্পরবাদে পরিবর্তিত হওয়ার ঘটনা অপেশ্মা এই পরিবর্তন অধিকতর ت飞exर्यপૂর' (H. Hoffding, The Philosophy of Religion, 1906, P. 326)।

এভাবে দেবতাদের নৈতিক ওণারোপ করার কালে এক একজন দেবতা এক একটি তুণের প্রতীক হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন জাতির কাহিনীতেই এর উদাহরণ পাওয়া यায়। যেমন-ইন্দ্র (বেদ), মার্স (ল্যাটিন), থব (টিউটানিক), প্রভৃতি দেবতারা হয়ে উ১১লেন বিশেষ করে সৌন্দর্যের প্রতীক। বরুণ (বেদ) ও অশিরিস (মিশরীয়) হলেন ন্যায় বিচারের দেবতা। পল্লস এ্যথথনী (গ্রীক) প্রজ্ঞার দেবী, হেসিটা (গ্রীক) সতীত্ন ও গার্হস্থ আদর্শের দেবী, জরথুস্ত্র ধর্মের প্রধান দেবতা আহরা মাজদা হলেন অন্ধকার ও মন্দের শর্রু-আলোক ও মঙলের দেবতা। জিউস (গ্রীক) হলেন
 দ্রবতাদের সম্পর্কে নৈতিক ধারণা সর্বোককৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছেছিলো।

একেশ্পরবাদে অগ্রগতির ক্ষেত্রে জাতীয় ধর্মে কানক্রুমে অনেক দেবতার মধ্ট্য কোনো একটি দেবতাকে বেশি করে প্রশংসা করার একটি প্রবণতা দেখা যায়। মানুষের সামাজিক জীবনের উপমার সাহায্যে দেব্তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক
 সমাজেও একজন রাজা থাকা স্বাভাবিক ফ্মতাসম্পন্ন থাকা সম্তব হয় না। স্ব্ব্রু দেবতাদের প্রাধান্য অনুসারে ক্রমপ্ধর্র্য়ী়ী সাজানো হলো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গ্রীকের লোকেরা বিশ্পাস করव্ত্রi দেবতাদের এবং সকল মানুষের পিতা হলেন জিউস। রোমানদের মতে জুপিটার প্রধান। ব্যাবিলনে মার্দুক, আসিরিয়ায় অসুর এবং প্রাচীন চীনধর্ম তায়েন (স্বর্গ) এবং সাংতি (দেবতাদের প্রধান) কে প্রধান বনে মনে করা হতো। পৃথিবীর সব জায়গায়, সকন জাতীয় ধর্মে দেবতাদের একটি রাজ্য কল্পনা করার প্রবণতা দেখা যায়। এই ধরনের বিশ্ষাসকে দেবতাদের রাজতষ্শ্রোদ (Monarchianism) বলা যেতে পারে। মাাকমুলার যাকে একদেব প্রাধান্যবাদ (Henothedism) বলেছেন তার মধ্যেও এই এক দেবতার প্রাধান্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

অন্য আরো একভাবে বহর ধারণ ‘একে’ বিলীন হয়ে গিয়েছিলো। চিত্তনের সহায়তায় সকল দেবতাকে এক উশ্ধরের বহরূপপ প্রকাশ বনে সিদ্ধান্ত করার একটি প্রবণতত লহ্ষ করা যায়। বহ দেবতার অস্তিত্ত্ স্বীকার করেও একশ্ষরের ধারণা যে লাভ করা সম্ভব তার প্রমাণ প্রাচীন মিশর : গাচীন মিশরে সুর্যদেবতাকে সকল
 সকন দেবতার প্রাণ...আমিই সকালের চেপেরা (Chepera), দুপুরের রা (Ra)

এবং সষ্ধ্যার ৎমু (Tmu)।’ ভারতেও অনেক বৈদিক মন্টের মধ্যে এই প্রবণতার নিদর্শন পাওয়া যায়। তার মধ্যে বহ পরিচিত মষ্ত্রেটি হলো, ‘ওগো অপ্মি, তুমি যখন জন্মগ্রহণ করো তখন বরুণ, ঘখন নিহত হও তখন মিত্র, তুমিই সকন দেবতা। তিনি এক। মুনিরাই তাঁাকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অপ্নি প্রডৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছ্নে। পরবর্তীকালে, উপনিষদের যুগে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ভ্রদ্ম বা পরমসত্তা এক। পার্থিব জগতের এই বহুত্বের ধারণা ভ্রম区্ঞান বা মায়া। বহ্র মধ্য দিয়েই ‘এক’ নিজেকে প্রকাশ করেছে। বহ্থ দেবতার ধারণা ও অন্যান্য সব কিছूর মতো এক সত্তার ধারণায় রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতবর্ষে এই একেশ্পরবাদ ব্যবহারিক প্রয়োজনে বহ্থ ঋশ্বরের উপাসনা স্বীকার করে নিয়েছে। গ্রীসে এই প্রবণতার বিকাশ হয়েছিল প্রধানতঃ জেনোফেরিস (Zenophanes), পারমেনিডিস (Permanides) এবং স্টঁয়িক (Stoics) দার্শনিকদের প্রভাবে। গ্রীসে মানবরূপী বহ ঈশ্ষরের ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জেনোফেনিস এক পরম অকোর ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন। ইল্দ্রিয়জ কক্পনার দ্বারা সেই ‘এক’ কে কंথনো জনা সষ্তব নয়। সর্বেশ্ররবাদীদের মতো স্টয়িক দার্শনিকগণও ঈপ্পরকে ব্রদ্মাঙের আআ্यা হিশেবে এবং বিষ্পচরাচরের অন্তর্বর্তী কারণ হিশেবে কল্পনা করেছিলেন।

ধর্মের একেশ্পরবাদের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল ইস্রাত্যেনে। পৌততলিক ধর্মগুলোতে অতি অল্প সংখ্যক ভাববাদীর অন্ড্দৃষ্টিতে একেশ্শ্বুষীদী ধারণা কখনো কখনো প্রকাশ পেয়েছে, কিস্ভ কখনোই এটি জনগণের ধর্ম হু্লি উঠতে পারেনি। পারস্যের জরথুস্ত্র (Zarathustra) একেশ্পরবাদের কাছাক্রে এ্রসেছিলেন, কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভবে যে সব দেবতাদের নির্বাসিত করেছ্হিক্গিশ্র, জেন্দ আভেস্তায় (Zend Avèsta) তাঁর উত্তরাধিকারীরা সেই সব দেৰৃ্টঁদির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ইস্রায়েলের সৃচনায়ও প্রকৃত অর্থে একেশ্বরবাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সেখানে জাতীয় জীবনের সৃচ্নায় কেবল শিশ্ষক এবং নেতারাই জিহোতা (Yehovah)-কে একমাত্র দেবতা বনে স্বীকার করতেন। কিস্তু অন্যান্য জাতীয় দেবতাদের অস্তিত্বকে তখনো অস্বীকার করা হয় নি। যেমন মোয়াবাইট (Moabites) জাতির দেবতা ছিলেন ক্যাম্মেস (Chammosh), অ্যামোনাইট্দের (Ammonites) দেবতার নাম ছিলো মোলক (Moloch), জিদোনীয়দের (Zidonians) দেবতা ছিলেন বাল (Baal) প্রভৃতি। তथাপি জিহোভাই ছিনেন প্রধান বা একমাত্র দেবতা, যে দেবতাকে ইজরায়েলের মানুষ উপাসনা করতো। জিহোভা ছিলেন তাদের একমাত্র ধর্মীয় আকর্ষণ। ধর্মীয় यা কিছ্ৰ অভিজ্ঞতা বা যা কিছू আদর্শ তারা লাভ করতো, সব কিছুই তারা পেতো জিহোভার কাছ থেকে। অনা দেবতার উপাসনা রাজদ্রোহ হিশেবে গণ্য হতে।। তার মানে এই নয় ভে সমস্ত লোক অনা দেবতাদের অস্তিত্ঘ অস্বীকার করতে।। কিদ্ত তারপরও তদের কাছে জিহোতাই ছিলেন ইশ্রায়েলের একমাত্র দেবত। একে ঠিক একেপ্ররবাদ বলা যায় না। বরং একে দেবতা উপাসনা বলা যেতে


 โA4 S!़়़। অন্য কোনো দেবতার স্থান আর সেখানে নেই। এই জিহোভারই भারবর্তিত রुপ ইসলাম্রে আg্মাহ।

इঠাৎ করে ধর্মের বিশ্ধজনীনত প্রাপ্তি ঘটেনি। এর পেছনে ছিলো যথেষ্ট প্রস্তুতি।
心 রোমা জগতে খ্রীস্টপৃর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বে রহস্সময় ধর্ম বিঙ্̧ৃতি নাভ করেছিলো তার মধ্ধা বিশ্ষজনীনতার লক্ষণ ছিলো সুস্পষ্ট। ইশ্রায়েলে গ্রীস্টপৃর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যত্ত ভাববাদীগণ বিশ্বজনীন ধর্মর্র শিক্কা দিয়েছিলেন। রোমান এবং গ্রীসে জাতীয় দেবতাদের উপাসনা করা হতে প্রাচীন পদ্ধতিতে। ইশ্রায়েলে এ্রামোস, ইশা (Isaiah) এবং দ্বিতীয় ইশার শিস্ষুয় জাতীয় ধর্মানুষ্ঠান অপেক্ষা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত এবং অন্তরের বিশ্পাস বড় হয়ে উঠেছিহেন। জেরোমিয়া (Jeremiah) যখন ঘোষণা করেছিলেন, ঈশ্বর তার শিষ্যদের নিয়ে ‘তুন ধর্মশালা' গড়ে তুলতে বলেছ্নে, তথনই ধর্মের ইতিহাসে ‘আদর্শের বৃহত্তম এবং নবতম মূন্যায়ন’ হয়েছিন বলা যায়। ‘আমি আমার আইন তাদের অন্তঃকরণে স্থাপন করবো, এবং তা ত্তৃর্ৰুর হrদয়ে লিপিবদ্ধ করে দেবো’ (Jer. xxxi 31-34)।

ঋশ্বর ও মনুযের সম্পর্ক যদি অা্ভুক্রিকতা ও নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে যারাই সেই শর্ত পালন ক্রু্ুি তাদের সকলের জন্য ধর্মের দুয়ার থাকবে উন্মুক্ত। জেরেমিয়া অবশ্য ঠিক প্রু খরনের কোনো সিদ্ধাস্ত করেন নি। কারণ তখনো তাঁর চিশ্জ ইস্রায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলে।। তবে তার ‘নতুন ধর্মশালা'র ধারণার মধ্ব্য এরকম সিদ্ধাল্তের একটি প্রচ্ছ্নতা ছিলো। একই সঙ্গে ইস্রায়েলে আরো একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছিলো বে, জিহোভা কেবল ইস্রায়েলের নন, তিনি সমগ্র বিশ্বের একমাত্র ঈশ্বর। এই বিশ্বাসকে একেপ্পরবাদ বলা যেতে পারে। তিনি সমগ্র ইস্রায়েলের মানুষের যেমন বিচার করবেন তেমনি আরব, মিশর, ব্যাবিলনের মানুষেরও বিচার করবেন। পরবর্তীকালে ইহুদীরা ধর্মীয় এই ব্যাপক দৃষ্টিডभ্গিকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করায় জুডাবাদ ক্রমশ একটি সংকীর্ণ বিশেষ মতবাদ্দ প্রত্যাবর্তন করে। এইভাবে ইস্রায়েলের ধর্ম বিশ্বজনীন গ্রীষধর্ম্মর বুনিয়াদ গড়ে দিনেও নিজে জাতীয় ধর্মই থেকে যায়। তবে এ কথা সতি যে, সমস্ত শ্রেণী ও জাতির বাধা ভেঙে সকল মানুষকে পরিত্রাণের প্রথম পথ দেখিয়েছিলেন বৌদ্ধধর্ম। যেমন ज্রীস্ট্ষর্মের আবির্ভাব হয়েছিল জু ডাবাদ থেকে, তেমনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিকৃদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং সংস্কার সাধন করে উৎপত্তি হয়েছিলো বৌদ্ধধর্ম্মে। ব্রাা্মণ্য ধর্ম এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর ধর্ম। এই ধর্মে আছে অত্তত শ্রমসিদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কৃচ্ছ্ততাসাধন এবং সর্বেপ্বরবাদী
৮৭

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

দूर কक्ץना।
বৌদ্ধধর্ম ধর্মীয় ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি যুগাস্তকারী ঘটনা। লক্ষনীয় বিষয় হলো এই ধর্ম পাপ থেকে পরিত্রাণের কথা চিস্তা করা হয়নি। দूঃথ কন্ধের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের কথা বলা হয়েছে মাত্র। যথন সকন আবেগ ও আকাং্মা, এমন কি বাঁচার আকাংষ্ষাও লোপ পাবে, তঘনই মানুষ নির্বাণ লাভ করতে পারবে। নির্বাণ হলো সম্পুর্ণ নিস্পৃহ এক শাস্ডির অবস্থ। ভ্রাপ্মণ্য ধর্মের আশ্মা সম্পর্কিত अনেক ধারণাকে গৌতম বুদ্ধ অন্বীকার করেছেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আষ্যা দ্রব্য হিসেবে স্বীকৃত। কিত্টু বুদ্ধদেব তাও স্বীকার করেননি। তাঁর মতে তথাকথিত আখ্মা মায়া মাত্র। মানুষ কতোগুলো কামনা-বাসনার সমধ্টি ছড়া আর কিছ్ নয়। মনুষ যা করে তার মধ্য দিত্যেই তার মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটে । কর্মযোগই প্রকৃত সত্য। নীতিগতভাবে বুদ্ধ নাস্ত্কিক ছিলেন না। কিস্তু তিনি দেবতাদের অস্ধীকার করেছেন। ব্রাদ্মণ্য দর্শনের ব্রস্ম সম্পক্কে তার কেনো আগ্রহ ছিলো ন!। মানুষকে ভবচ্র্র থেকে মুক্ত করার কোনো সাহা্য দেবতারা করতে পারেন না। কারণ দেবতা মানেই তথাকথিত কল্পিত একটি বিষয়। বৃদ্ধ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, 'মুক্তির জন্য মানুষকে নিজেরই চেষ্টা করতে হবে। কোনো দিব সাহায্য সে পাবে না। প্রার্থনা একটা অন্তঃসারশূন্য ব্যাপার। উপাসনা নিরর্থক।’ বৌদ্ধরর্মকে অনেকে ধর্ম বলেই স্বীকার করতে রাজী নন। কারণ এই ধর্মে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান নেই। মোক্ ল্ধীভির ক্ষেত্রে দেবতাদের কোনো ভৃমিকা নেই। বুদ্ধদেব স্বয়ং তার শিষ্যদের ল্ ুপাসনা থেকে বিরত থাকার উপদেশ
 সেই মতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত

কালানুক্রমিকভাবে গ্রীস্ট্রর্ম দ্রিতীয় বিশজনীন ধর্ম। মূল থেকেই এ ধর্মটি পুরোপুরি মিথ্যাশ্রয়ী (অবশ্য মিথ্যার অবনম্বন ছড়া কোনো ধর্মের অস্তিত্ই স্বীকার্য নয়)। একটি জারজ, অবৈধ সক্তানকে কেন্দ্র করে, সমঙ্ত সাধারণ ঘটনার অসাধারণ রূপায়ণের নাম হচ্ছে-গ্রীস্ট্রর্ম। সেন্ট পল এর মতো ধুরন্ধর, মিথ্থোদাদী, বম্জাত লোকের আবির্ভাব না ঘটলে খ্রীস্ট্ধর্মের বিশ্জজনীনতার প্রশ্ন ছিলো অবাত্তর। অত্যত্ত
 দিয়ে যায়নি, এবং সবচেয়ে মজার ঘটনা হচ্ছে ক্রুশেও মৃত্যু ঘটেনি তাঁর। আজ
 কোরানও একথা ন্বীকার করে বে, ক্রুশে যীখুর মুত্যু হয়নি। তারপরও উক্ত ধর্ম্রের অধিকাশ্ মানুষ একথা বিশ্ষাস করে আবেগাপ্নুত হ্ন যে, যীঔ সশরীরে স্বর্গে চলে গেছ্নে এবং অদ্যাবধি তিনি অশ্বরের দক্ষিণে অবস্থান করছ্নে এবং বিশ্ব ধ্বংস প্রাপ্তির সময়, অর্থাৎ কেয়ামতের পৃর্বে আবার তিনি সশরীরে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন। ইসলামী দর্শনে এমন একটি গাজাখুরি মতবাদের প্রশ্রয় লাভ ঘটেছে প্রারভ্তিককালে ইসनামে ধর্মা্তরিত খ্রীস্টানদের অন্ধ-কুবিশ্ষাস থেকে। এ ব্যাপারে আমার যীঙ

凶ர．।か भাদৃশাও রয়েছে।

















 অপরিবর্তিত 內্রশরিক গ্থ হিসেবে বিবেচনা করে，প্রথম দিরে，গ্রম্নকালে এর










 বে এরা সুস্থিরাবে ধর্মীয় কোনো বাপারকেই বিবেেনায় নিতে অক্ষমত প্রকাশ

করে, অথচ নিজেরো ইসলামী বিধি-বিধান, নিয়ম-কননন একজনও সঠিক, সুষ্ঠুভাবে পালন করে না, কিস্তু নিজেদেরকে ‘মুসলমান’ বলে আআ্মপরিচয় দিতে তৃপ্তি বোধ করে।

৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মোহম্মদের মৃত্যু হয়। তার মৃতুকালে কোরান গ্রছ্থাকারে লিপিবদ্ধ ছিলো না। তাঁর মৃত্যুর পরের বছরই ওমরের পরামর্শ প্রথম খলিফা আবু বকর কোরান গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার জনা জনৈক যার়েদ ইবন্ সাবেতকে প্রধান করে ১০ জনের একটি কমিটি গঠন করেন। এ ব্যাপারে ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন তাঁর অনুদিত কোরানের বঙ্গনুবাদের ভুমিকায় লিথেছেন,...'জয়দ নামক জনৈক মদীনাবাসী পতিত উৎসাহের সহিত এই সংগ্রহকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া বহ পরিশ্রমে নানা স্থান হইতে খর্জুর-পত্রে নিখিত, শ্বেত প্রস্তরে খোদিত এবং মানুষের বক্ষে চিত্রিত আয়াত সকল সংগ্রহ করেন। এই সংগৃহীত বচন সকল প্রথমত আমীর আবু বকরের নিকট ছিল, পরে তাহার মৃত্যকালে হফ্সা নাস্নী হজরতের পত্রীর নিকটে গচ্ছিত থাকে। নেত্বর ওমর ফারুক যাবজ্জীবন এই গ্রস্থকেই মান্য করিয়া চলিয়া ছিলেন। তাঁারা মৃত্যুর পর আমীর ওসমানের সময় নানা স্থানে ইহার প্রতিলিপি বিস্ফ্ত হইয়াছিল বটে, কিস্টু সে সমস্ত পরস্পর এত বিভিন্নরূপপ লিখিত হইয়াছিল যে, তাহার জন্য মোসলমান মণুলীর-মধ্যে ভয়ানক বিবাদ আরম্ত হইন।ইহাতে ওসমান পুনরায় সেই জয়াদের দ্দারা কোরআন সংগ্রহ ব্পুয়ী তাহাই সমস্ত মোসলমানকে মান্য করিতে বাধ্য করেন। তিনি এই নৃত্ন গ্ণ্র্র্র বश খণ্ড প্রতিলিপি করাইয়া সমস্ত
 (ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন অনৃদিত ‘ক্সেট্রুআন শরীফ’ এর ২য় সংস্করণের ভূমিকা, পৃঃ ১১-১২, হরফ প্রকাশনী, কলেজ্ঠঁ স্ট্রীট, কলকাতা)। এ বিষয়টি সম্প্রতি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত মোহম্মদ মতিওর রহমানের ‘ঐতিহাসিক অভিধান’ গ্রচ্ছেও উঞ্মেখিত আছে।

আবু বকর থেকে ওসমান পর্যন্ত কোরানের প্রথম পর্বে লিথিত সংস্করণঔলোর সময়কাল ছিল ১৯ বছর। ৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে ওসমান আবু বকরের সময়কার যায়েদ কর্তৃক কোরানের প্রথম লিপিবব্ধ সংস্করণণুলো পুড়িয়ে ফেলেন। এবং পরবর্তিতে ওসমান সেই যার্যেদ ইবনে সাবেতকেই আবার নতুন করে কোরানকক লিপিবদ্ধ করার কাজে মনোনীত করেন। এখানে একটি বিষয় উম্Aেখ করা প্রয়োজন যে, গিরিশ চন্দ্র তাঁর ভৃমিকাতে ১২ পৃষ্ঠার টিকয় কোরান সংগ্রহকারী বনে 'জয়দ’ নামের যার কথা উম্মেখ করেছেন, তিনি তাঁকেই মোহম্মদের ক্রীতদাস-পরে ধর্মপুত্র যায়েদ বিবেbনা করেছেন, এ তথ্য সঠিক নয়। কারণ মোহম্মদের মৃত্যুর তিন বৎসর আগে তার ধর্মপুত্র যাৰ্যেদ সিরিয়ার সন্নিকটে রোমান-শাসক শোহারাবিলের সৈনাদের হাতে নিহত হন, এবং যায়েদের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা শ্ত্রী জয়নবকে নোহম্মদ বিবাহ করেন। অতএব কোরান লিপিবদ্ধ কাজে নেতৃত্বদানকারী যায়েদ

এ4ং (.মাং মাদের ধর্মপুত্র যায়েদ কিভাবে অভিম্ম ব্যক্তি হন?
ঔসলাম ধর্মে আরবের মুসনমান এবং ধর্মাণ্তরিত মুসনমানদের মা্ট্য প্রভেদ রামাধ। পৃথিবীর অন্যান্য আলোচিত ধর্মমতগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ৃসলাম ধর্মে বিশেষ কোনো অভিনবত্র দেখা যায় না। ইসলাম ধর্ম হলো জুডাবাদের

 (.্রষ্ষ এবং ইসলাম ধর্মুই বৌদ্ধিক এবং সামাজিক প্রগতি যে অধিকতর হয়েছে এটিকে প্রতিপন্ন করার জন্যে खান অপেক্পা, বল ও ক্বমতার প্র<়োগ করতে হয়েছে ববশি। আজ থেকে প্রায় ছয়শ বছর জগে ইবন বতুতা তার ‘রেহলা’ গ্রচ্থে नিথেছ্নে,...'থেদিন থোক আরবরা তলোয়ার হাতে নিয়েছে সেদিন থেকেই অন্য জাতিরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ওুু করেছে।' এই ধর্মের আধ্মাহ সম্পূর্র্রূৃপ অতিবর্তী। একজন প্রাচ্য দেশীয় এক নায়ককে খুব বড় করে দেখলে যেমন হয় ইসলাম ধর্মের আब্মাহ তেমনি স্বেছ্হাচারী, দায়িত্বজজ্ঞানহীন, এবং ไ্বৈরশাসকর্রপী প্রভূ। কথায় কথায় চোখরাঙানো হচ্ছে তাঁর বড় কাজ। তিনি স্বর্গের সুলতান। কিক্তু তাঁকে দেখাও यায় না, বোঝাও যায় না, অথচ মানুষ তাঁর দান, একাস্তরূপে তাঁর সম্পত্তি! এবং বিশ্পের সকল কিছू তাঁর ইচ্চায় নিয়ম্ত্রিত ! ইসলাম্রের আপ্মাহর গণের মধ্যে কোনো প্রেম বা পবিত্রতার স্থান নেই, আছে কেবল ধমকক্ৰআর ছমকি, সঙ্গে পরকাল বিষয়ক


## পর্ব-২

‘‘প্পর মানুষ সৃষ্টি করেছেন’ এই তব্ব্বটির মধ্ধেই রয়েছে ধর্মের সবচেয়ে বড় ফাকি। आদমের উৎপত্তি কাল থেকে বাইবেলের হিসেব অনুযায়ী आা়াহাহাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন আদমের ১৯৪৮ বছর পর। এবং আর্রাহামের জন্ম থেকে যীওর আবির্ভাব ঘটেছিলো ১৮৫২ বছর পরে। অর্থাৎ আদম থেকে যীশুর সময়ের ব্যাবধান ৩৮০০ বছর। বাইবেলে বিপ্পসৃষ্টির সময়কাল যেমন স্পাট্ট ভাবে উম্মেখ করা হয়েছে, তেমনি পৃথিবীতে কবে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিলো তাও নির্দিষ্ঠভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। আজকের ১৯৯৭ সনকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নিলে ওই হিসেব অনুসার দেখা যায় আজ থেকে মাত্র ৫৭৯৩ অথবা-৯৪ বছর আগে (যীওর জন্নের ৩/৪ বছর পর থেকে. ভীষ্টীয় সন গণনা эুর হয়, সেই হিসেবে) বিশ্পসৃষ্টির সৃচনা ঘটেছিলো। আর মানুষ সৃষ্টি হয়েছিলো, অর্থাৎ প্রথম মানব আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে-এর মাত্র দিন কয়েক পরেই। বাইবেলের এই সৃষ্টি তব্ব্বেকে ইসলাম সমর্থন করে। কিষ্ুু এই সৃষ্টিত্দ্ব আজ বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমানিত মিথ্যে।

এখন থেকে প্রায় ২৫০০০ বছর আগে বিওુদ্ধ আধুনিক মানুষ ক্রোমাগনন্ মানুষ

বা Homo Sapiens)-এর উজুব। তার আাগ পর্যশ্য বহ হাজার বছর ধরে নিয়ানডার্থাল (Neanderthal) মানুষ পৃথিবীর নানা প্রন্তে টিকে ছিলো। তারা ছিলো শিকারী, তুহয় বসবাস করতো। পরিবার গঠেনের প্রাথমিক প্রয়াস তাদের মধ্যেই লক্ষ করা গেছে। তাদের মস্তিষ্ক আধুনিক মানুষের মতো উন্নত ও জটিল না হলেও পূর্ববর্তী মে কোনো মানব প্রজাতির চচয়ে বিকশিত ছিলো। এবং এর সাহায্যে তারা দৈনন্দিন জীবনের অন্যানা নানা কিছ্রু মতে, জীবনের রহস্য ও মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থ। সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা অথবা এ ব্যাপারে চিণ্তা করতে পারার প্রচেষ্টায় তারা সফল হতে পেরেছিলো বলেই মনে হয়। কারণ মাটি খুঁড়ে তাদের কবরের তুহা ও গহ্র থেকে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যা থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, মৃত্যুর পরেও যাতে মৃতব্যক্তির কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য দৈনন্দিন প্রয়োজনের কিছু দ্রব্যাদি শবের সজ্xে রেথে দেওয়ার পদ্ধতি তারা অনুসররণ করতো। মৃত শরীরকে নষ্ট না করে বা অবহেলায় ফেলে না রেখে কবর দেওয়ার ব্যাপারটিও ছিলো অভিনব ও যুগাস্তকারী একটি আবিধ্কার। আর এভবেই মৃত্যুপরবর্তী ‘आ্গা’ বা প্রাণের কারণ হিসেবে ‘আফ্মা’ জতীয় কোনো একটি কিছ্হর সম্পর্কে চিত্তা ভাবনা শে তারা ধীরে ধীরে ঔরু করেছিন্েো তা বোঝা যায়।

মানুমের লিখিত ইতিহাসের বয়স মাত্র ৫০০০ বছর। ৭/৮ হাজার বছর ধরে সে ধাতু ব্যবহার করছে। তার আগে লক্ষ লক্ষু বৃজ্র আদিম মানুষ পাথরই ব্যবহার করতে, তथন তাদের ধর্মচেতনা৫ ছিনো অन্ৰুরূপ ভাবে আদিম। কিষ্ঠ ধর্মের প্রাথমিক উপাদান $80 / ৫ \circ$ হাজার বঘ্য়< ঞinগে নিয়ানডার্থাল মানুষের চেতনাতেই
 ধারণার ভিত্তি সৃষ্টি করে। আख্মার্রিদ্য ধারণাই হাজার হাজার বছর পঞ্নবিত হয়েছে ওই আদিম মানুষের মনে। আর সেটইই বহ সহশ্র যুগ নিয়ানডার্থান থেকে বিভিম্ম গোষ্ঠী ও শ্রেণীর বংশ পরম্পরার ধারাবাহিকতায় ক্রম বিবর্তনের ফলেে এই বিশ্পব্রम্মাণের সৃধ্টিকর্ত, তথা প্রানের সৃধ্টিকর্ত ও সমઝ্ত আ丬্মার উৎস-স্বরূপ এক পরমশক্তি বা পরমেশ্ষরের ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীতে ধর্মগুনোর সৃষ্ হয়েছে বড় জোর বিগত ২ থেকে 8 হাজার বছরের ম,্যু। এখনো অক্সি পাওয়া বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে এটি জানা গেছে, মানুবের মনে ধর্মবিশ্ধস সৃষ্টি হয়েছিলো এখনকার মানুষের প্বর্বসূরী নিয়ানডার্থান মানুষের আমলে-যারা পৃথিবীতে ছিলো এখন থেকে প্রায় আড়াই লশ্ম থেকে 80/৫০ হাজার বছর আগে Mousterian Period, :leistocene epoch-এর একটি অংশ। তখন শাসক-শাসিত শ্রেণীবিভাগ ছিলো ন।। মানুষ নিছক তার অনুসন্ধিৎসার ফলে, অভ্জতত ও অসহায়তার কারণে তার ‘উন্নত’ কল্পনাশক্তির সাহায্যে তথাকথিত আদি ধর্মের সৃষ্টি করেছে। তখনকার পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এটি ছিলো একটি উন্নততর বৈঙ্গানিক প্রক্রিয়া। ধর্মকে শাসক<্র্রেণীর অপবাবহারের কাজ, যা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সৃধ্টি হয়েছে, সেটা

অた．．1巾 খ．ন小 পরের ব্যাপার। নিয়ানডার্থাল মানুমের আগের স্তুর অর্থাৎ
 nanthropus Pekinensis）মধ্যে ধর্মাচরণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। ৬থনকার মানুযের মস্তিক্ক তथা চিত্তা করার ফ্মতত এতোটা উন্নত ছিলো না，যার সাহায্যে ধর্ম ও অতিপ্রাকৃতিক শক্তি জাতীয় উন্নততর চিন্তা করা ও সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করা যেতো। মানুষকে তখন স্থৃল জৈবিক প্রয়োজনেই প্রকৃতির প্রত্কিল অবস্থা ও জীব－জস্তুদের সন্গে নিরন্তর সং্গ্রাম করে টিকে থাকতে হয়েছে। নিতাতুই ব্যবহারিক প্রয়োজনে তাদের চেতনা ব্যতিব্যস্ত ছিলো। প্রাণ ও প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করা সম্তব হয় নি। কিস্তু হাজার হাজার বছরের অস্তিত্বের মা্যামে তাদের মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে，জীবনयাত্রা রূপাষ্তরিত হয়েছে，পথ পরিষ্কার হয়েছে নিয়ানডার্থালদের সৃষ্টির। ধর্ম আলোচনার প্রসঙ্গে নিয়ানডার্থান মানুষের আগেকার ঐ অবস্থকে বিজ্ঞানীরা বলেন প্রাকধর্মীয় অবস্থা（Pre－religion Stage）। এরপর উদ্তব হয় নিয়ানডার্থাল মননুষদের，পৃথিবীতত তথন চতুর্থ হিমযুগ চলছে। ১৮৫৬ সালে জার্মনির ডুসেলডর্ফের কাছে নিয়ানার উপতাকায় পাওয়া গেলো এই ধরন্নে ভিন্নতর ও উন্নততর মানুষের অসম্পূর্ণ কস্কান। তার আগে জির্রান্টারেও অবশ্য এ ধরনের একটি কক্কাল পাওয়া যায়। পরে ফান্স，ইংল্যাভু，ইতানী，স্পেন，রাশিয়া， পোল্যান্ড，ক্রিমিয়া，এশিয়া মাইনর，প্যালেস্টাইঞ্，সিরিয়া，ইরাক，উত্তর আরবের মরুভূমি অঞ্চন，উত্তর আফ্রিকা，চীন ইত্যাদ্রী，অঞ্চনে，এ ধরনের মানুষের কস্কাল， কবর ও অन্যানা নানা নিদর্শন পাওয়া（estiv।
 বিজ্ঞানের হাতে এখন মজুত আাए। আজ এ সব তথ্য－প্রমাের ভিতিতেই একথা निঃসন্দেহে বনা যায় যে，পৃথিবীতে মনুষের আবির্ভাবের কান ধর্মগ্রম্থে বর্ণিত গক্প－ কথার প্রথম আদম সৃষ্টির সময়কানের চেয়েও অনেক－অনেক বেশি প্রাচীন। মজার ব্যাপার হলো এই মানুষ সম্পর্কে বাইবেলেই রয়েছে উন্টোপাল্টা，স্ববিরোধী কথাবার্তা। অস্ট্রেলিয়ার ‘র্যাশনালিষ্ট এসোসিয়েেশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস’ বাইবেল থেকে এমন পরস্পরবিরোধী বহ উদাহরণ প্রকাশ করেছেন। এখানে কেবল মাত্র মানুষ সম্পর্কিত বাইবেলের ৬টি স্ববিরোধী উক্তি উক্Aেথ করা হলো－

১．মানুষ সৃষ্টি হওয়ার আগে গাছ এলো（জেনেসিস ১ ：১১－১২）মানুষ তৈরি হওাযার পর গাছ সৃষ্টি হলো（জেনেসিস ১：৭－৯）

২．জজ্তু জানোয়ারদের পরে মানুষ সৃষ্টি হলো（জেনেসিস ১：২৫－২৬）জד্তু জানোয়ারদের আগে মননুষ সৃষ্টি হলোে（জ্েেসিস ২：১৮－২০）

৩．আদম জ্ঞনবৃক্ষের ফল খাওয়ার দিনই মরবে（জেনেসিস ২ ：১৭）আদম ৯৩০ বছ্র বেঁচেছিল（জেনেসিস ৫：৫）

8．ঈশ্বর মানুষকে লোভ দেখান না（জেমস ১：১৩）ঈশ্বর মানুষকে লোভ দেখান（জেনেসিস ২२：১／২ স্যামুয়েন ২৪：১）

৫．কোনো মানুষ ঈপ্বরকে দেখেনি বা দেখতে পারেনা（জন ১：১৮／১ টিম ৬ ：১৬）অনেকের কাছেই তিনি দেখা দিয়েছেে（জেনেসিস ২৬ ：২／ এক্ষাডাস ২৪ ：৯－১০，৩৩ ：২২－২৩）

৬．কেউই ঈশ্মররর মুখ দর্শন করার পর বেঁচে থাকতে পারে না（এক্সোডাস ৩৩：২০）জেকব ® মুসা দু＇জনেই ঈশ্বরকে মু，খোমুখি দেখেছেন কিস্দ্ মরেন নি（জেনেসিস ৩২：৩০ এজ্সোডাস ৩৩：১১）

বাইবেলের আরো বে বিখ্যাত অপবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটি মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়েছে তা হলো পৃথিবী সম্পর্কিত তত্ট্ব । বাইবেল ও কোরান্রে ভাষ্য অনুযায়ী পৃথিবী স্থির।

 কেবলমাত্র এই অপরাধের জন্য যে，ভ্রিনি এরিস্ট্টলের তব্ট্বকে অস্বীকার করে কোপার্নিকাসের（The Revolution of the Heavenly Bodies）－－গ্থচ্থের মতবাদকে সমর্থন করে বলৌ্টি⿵冂䒑八ন，সুর্য নয়，এই পৃথিবীটই ঘুরছে সূর্যের চারপাশে। এটা ছিলো বাইবেলে বর্ণিত পৃথিবীতর্ৰের সম্পুর্ণ বিপরীত বা বিরোধী মতবাদ।

এখানে এ বিষয়ে একটি কथা বলে নেওয়া অতাস্ত জরুরী যে，কোপার্নিকাসেরও দু হাজার বছ্র আগে মানব সভ্যতার কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধারণ প্রতিষ্ঠিত ছিলো যে，পৃথিবী বৃত্তাকার，সে একটি গ্থহ এবং ঘৃর্ণায়মান। আয়োনীয় সভাতার কथা এখানে বিশেষভাবে উম্মেথযোগ্য। গ্রীক সভ্যত ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে তিনটি সুস্পষ্ট স্তরে ভাগ করা চলে－আয়োনীয়，এথেনীয় ও হেলেনীয় যুগ। এ তিনের মধ্যে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদের চরম উৎকর্ষ্যের দাবি রাথে আয়ানান্য়া় সভ্যज। आয়োনীয় যুগ ड্রীস্টপৃর্ব সপ্তু শতাক্দীর শেষ ভাগ থেকে গ্রীস্টপৃর্ব পক্চম শতাক্দীর শুরু পর্যত্ত বিস্তৃত ছিলো। আয়োনীয় সভ্যততেই প্রথম ঘটেছিলো বশ্তবাদের উন্মেষ। ज्रীস্টপৃর্ব ষষ্ট শতাব্দীত আয়োনীয়ার মাইলেটাস ছিলো গ্রীক জগত্র বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র এবং সর্বাপেক্পে সমৃদ্ধ অঞ্চন। এখানে এসময় অ্ঞান－বিজ্জানের অভূতপৃর্ব বিকাশ ঘটে। যাকে অনেক ভাববাদী ঐতিহাসিকগণ অলৌকিক বনো

আজle৩ করেছেন। কিস্ু গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে আয়োনীয়ার ভে প্রা৩৬।৷ প্রকাশ ঘটেছিলো ত। অলৌকিক কিছू তো নয়ই, আকস্যিকও নয়। গ্রীক সভ।ण Fিলো পৃর্বাগামী প্রাচ্য সভ্যতার অনুবৃষ্তি। গ্রীক বৈজ্ঞেনিক তৎপরতার
心ஸা!sালিকভাবেও মাইলেটাস ছিনো প্রাচীন সভ্যতাগুলোর নিকটবর্তী। মিশরের সাr.থ জলপথে এবং ব্যাবিলনের সস্গে স্থলপথে এর যোগাযোগ ছিলো। বস্তুতঃ গ্রীক : ৷|জত ও দার্শনিকগণ যে প্রাচ্য সভ্যতার কেন্দ্র তুলো ভ্রমণ করতেন তা নিশ্চিত ধারণা巾মার সঙ্সত কারণ আছে। আর এই আয়োনীয়াতেই তিনশ’ বছর আগে হোমার যে সমীয় সংস্কারহীন মুক্ত চিন্তাধারার সৃষ্টি করেছিলেন, তা আয়োনীয় বিজ্ঞানের উৎপত্তি ভাবগত পটভূমি হিসেবে কাজ. করেছিলো। আয়োনীয়াতে বে বিষ্ঞান ஸ̌মিষ্ঠ হয়েছিলো, সে বিজ্ঞান হললো, অধ্যাপক বেঞ্জ্জামিন ফ্যারিংটনের ভাষায়-‘একটি বিজ্ঞানমনস্ক নবীন জাতির স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা, একটা বলিষ্ঠ মানবতাবোধ এবং একটা বিশ্পজনীন সংস্কৃতির মিলিত ফল।’ আয়োনীয় যুগ বিজ্sান ও দর্শনের ইতিহাসে মননুষের এক গৌরবময় অধ্যায়। আয়োনীয় দর্শন ছিলো বস্তুবাদী দর্শন।

কিম্ত আয়োনীয়দের এই বিষ্ঞননচর্চার মুক্ত পবিবেশ স্থায়ী হয়নি। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আয়োনীয় সভা্তু্তুীবিলুপ্ত ঘটে। পারসিক আক্রমণে आয়োনীয়ায় রাজনৈতিক ও সামজিক জ্রেলিাযোগ দেখা দেয়। এর ফলে সেখানকার বৈজ্ঞানিক দার্শনিিক পত্তিঅধ্গী বাস্তুহারা হয়ে পড়েন। মানব সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় সবচেয়ে উজ্জ্রন সुঙ্তীতা আয়োনীয়া হয়ে পড়ে মৃত:

জ্যোতির্বিষ্ঞানে আয়োনীয়রাল্র্ট০০ বছর আগেই এমন উন্নতি সাধন করেছিলো যা আজ ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। আজ আমরা মানুষেরা পৃথিবী নামক শ্যামন গ্রহে বসে চাঁদ এবং মপলকে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলার যে পরিকম্প্পনা করছি, যে স্বপ্ন দেখছি, সেই মানুষেরা তাদের জানের সং্্রাম ওরু করেছিলো লক্ষ বছর আগে। তারপর৫ তথাকথিত ঈশ্বর, দেবতাদের প্রভাবকে এড়িয়ে, একটি সাধারণ নিয়মের মাধ্যমে পদার্থ ও বিশ্ষকে ব্যাখ্যা করার চেট্ঠা প্রথম হয়েছিলো আয়োনীয়াতে-থেলিস, অ্যান্স্সিম্যাভার, আ্যানাপ্সিমেনিস, হিরাক্রিটাস, পিথাগোরাস, ডেমোক্রিটাস, এমপিডক্মাস, অ্যানাক্রোগোরাসের মতো বিষ্ঞানীদের হাতে। তাঁর। বলেছিলেন সবকিছ্ম পরমাণু দিত্যে তৈরি, মানব প্রজাতি বা অন্যান্য প্রাণীদের উদ্ভব ঘটেছে খুবই সর্ল অবস্থ থেকে, এ কোনো ঈশ্বর বা দেবতাদের কারসাজি নয়, পৃথিবী ওৰধ্ৰই একটি গ্রহ যা সুর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে আর নক্ষত্রেরা অনেক দূরে। তারাই ছিলেন সভততার, উন্নতির এবং মানবিকতার প্রথম পথিক, তাঁরা ছিলেন কৃষকের, নাবিকের, ঢাঁতীদের সক্তান। এঁদের হাতে ছাব্সিশশো বছর আগে বিজ্ঞানর জন্ম হয়েছিলে।। তারপরেও তাদের ধ্বংস হয়ে যেতে হয়েছে কোনো

ধারাবাহিকতা না রেথে। এর শত বছর পরে অনেকটা একই ভাবে, তবে আরো সুসংগঠিত চিন্তা আর কসমোপলিটন স্বশ্ন নিয়ে জেেগে উঠেছিলো ভূম্যসাগরের তীরে আনেঞ্গান্দ্রিয়।। তাঁরা পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করেছিলেন, স্টীম ইঞ্জিন উজ্ডাবন করেছিলেন। এখানে কাজ করেছিলেন ইরাটোস্থেনিস, ইউর্রিড, আর্কিমিডিস, অ্যারিস্টৌকার্স, হাইপেশিয়ার মতো মহাকালের প্রতিভারা। এখানেই গড়ে উঠেছিহো বিশ্পের সর্ববৃহৎ গ্র্থ্পাগার। কিন্ম তাদেরকেও ধ্বংস হয়ে যেতে হয়েছিলো রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উন্মাদনার করানগ্রাসে কোনো ধারাবাহিকতা না রেখে। পর্যায়ক্রুদে রোমান, খ্রীস্ট ও ইসলাম ধর্মের বর্বররা তাদদর ধর্মীয় উন্মাদনায় পুড়িয়ে দিয়েছে আলেঞ্জান্দ্রিয়া গ্রছ্থাগারের হাতে লেখা পাচ লক্ষাধিক বই। এর ফলে নেমে এসেছিলো মধ্যযুগীয় অপ্ধকার, আমরা পিছিত়ে গিত্যেছিনাম দেড় হাজার বছর। আনেক্গাল্রিয়া গ্রম্থাগারে ব্যাবিলনের এক ধর্মযাজকের লেখা একটি গ্রম্থ ওন্ড টৈ্টোমেন্টে উল্নেথিত সময়পঞ্জির চেয়ে শতণুণ পুরাতন সময়ের ইতিহাস ছিলোপ্রায় 8 লক্ষ ৩২ হাজার বছর পৃর্বের। कী লেখা ছিলো সেই গ্রচ্থে ? এই প্রশ্নের উত্তরকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদের বর্বর পাণা-পুরুতগণ। তারপর অনেক অনেক যুগ পেরিয়ে এসে কোপার্নিকাস, কেপলার, গ্যালিলিওর মতো পণ্তিতদের অনেক কিছুই পুনঃআবিষ্কার করুত হয়েছিলো।

কোপার্নিকসের পুনঃআাবিষ্কারকেই ব্রুনো সাক্টেীীকতার সজ্গে প্রচার করেছিলেন, নিকোলাস কোপার্নিকাস নিজে যা করতে প্রের্রে নি ধর্মীয় তুওাদের ভয়ে। আর সেটটই করেছিলেন বিজ্ঞানের নির্ভুল সজ্ঞ্রু্রুরেরে নির্তীক সৈনিক এবং প্রথম শহীদ
 ইতালীর পিয়ম্বো নগরে দীর্ঘ অাins বছর বন্দি করে রেথেছিলেন এমন একটি ঘরে যার ছাদ ছিলো সীসে দিয়ে তৈরি। গরমের সময় ঘরটি হয়ে উঠতো প্রায় অল্মিময় আর শীতকালে বরফের মতো হিমশীতল। বিচারের সময় ふুনো ধর্মयাজকদের উস্দেশে বলেছিলেন 'শাস্তির কথা ওনে আমি যতোটা ভয় পেয়েছি তারচেয়েও অনেক বেশি তয় পেয়েছো তোমরা’। ১৬ জন প্রধান ধর্মযাজক তাঁর মৃত্যুদ৩ রায়ের ঘোষণায় বলেন, ‘পবিত্র গীর্জার আদেশে পাপী ব্যক্তির একবিদ্দু রক্ও নষ্ট না করে প্রাণদণ কার্यকর করতে হবে’। ১৬০০ ্্ীীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে রোমে ৰুনোর মৃত্যুদ কার্यকর করা হয় তাঁরে ক্রুশে বেঁধে, প্রকাশ্য দিবালোকে, অগ্নিদঞ্ধ করে!

ব্রুনো কোপার্নিকসের চিন্তাকে আরো প্রসারিত করেছিলেন। ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, কতোুুেো গ্রহ সৃর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরহে, পৃথিবীও সেই গ্রহগুলোর একটা। আরো অনেক গ্রহ আবিষ্থৃত হবে এটাই সৌরজগৎ। দৃরের নক্ষত্রণুলোও এক একটি সৃর্যের মতে, ঢাদেরও অনেকেরই আছে গ্রহ কিংবা গ্রহমণলী। ওখু পৃথিবীই নয়, সূর্যও ঘুরছে তার আপন মেরুতে। এই বিশ্ব অসীম। এর কেন্দ্রে বা প্রান্তে কিছু আছে এ কथা বলা অर्थহীন।
 গrolll गত্বাদই নিভ্ఱানে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। মিথ্যে হয়ে গেছে বাই:বলের ব্যান। এজে গেলো ইসলাম পৃর্ব বাইবেলের মিথাচার। কিস্তু ইসলাম, মাত্র : 800 াফ!রর নির্ভুল, আধুনিক (!) หর্ম? সে বাইােলের একই ডুলকে কী করে প্রশ্রয় (. 4 ? ? ইসলামমর আম্মাহ यদি জ্ঞান-বিঞ্ঞানে সর্বজ্ঞানের জ্ঞানীই হন তাহলে তিনি ীী করে বাইরবলের মিথ্যে বর্ণনাকে সমর্থন করতে পারেন? কোরানের ২৭ ৬১ ↔ ৩০:২৫ পঙ্র্রিতে স্প্ট উম্Aেখ আছে, পৃথিবী স্থির।

১৯৯০-এ কলকাতার মল্লিক র্রাদার্স থেকে প্রকাশিত জনৈক মুহম্মদ নুরুল ইসলাম তাঁর ‘পৃথিবী নয় সৃর্য ঢোরে’ নামক গ্রম্থে কোরানের ১১টি সুরার ১২টি পঙক্তি দ্বারা জ্জেরজবরদঙ্ত প্রমাণ করতে চেয়েছেন্ন-পৃথিবী অনড়, স্থির।টাঁ: মভে পৃথিবী यদি সত্রি সতি ঘুরড়ত তাহলে আমরা সমক্ত জীবজশ্তু উড়ে উড়়ে ইইটে পড়ে ছিন্নিত্ন হয়ে যেতাম, অর গাছপালা-দালান-কোঠা পাহাড়-পর্ব: সব ভেঙেহেডেে তছনছ হয়ে যেতো! তার এই অপবৈজ্ঞানিক ধারণাকে আজ কান্র বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্তব নয়। একে ধর্মীয় অন্ধড্বের ’্যাদনা ছড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। এসমস্ত উন্মাদদের গাজখখুরি. অপব্যাখ; এব? বাইবেল, কোরানের পৃথিবীর অনড়তৰ্ব্রকে মিথ্থে প্থমাণিত করে আমাদের "ামল পৃথিবী নামক গ্রহটি ঘুরেই চলেছে সেকেডে র্রুর্রির চারিদিকে ১৬ মাইল :রগে:
 দিয়ে সেকেডে ৪২ মাইল গতিতে। একবার ঘুরে আসছে ২৫ কোটি ব্ধুর্রে। কি স্বp্নের মজো এই বিষ্ঞান, অথচ :াদ্র
 বিশ্ধাস, যা আসলেই অবাস্তব ও অনীক।


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

## সরস্বতী ও শিক্ষা

## সুকুমারী ভট্টাচার্य





















 সষ্ণারিত করার উप্দ্রেশ্যুই রচিচি' (...desinged to promote bigoty and religious fanaticism in the name of inculcating knowledge and culture in the young minds.) 'বিদাजারতী’ নাম্ সরকার श्ఫীৃৃ वে বিদ্যাनয়ఆলি চলে সেখলির জেনারেল সেদ্রেটারি দীননাথ বাঢ্রার হিসাব মাে,


ছাত্র সংখ্যা ১৮ লঙ্ষ, মিজোরাম ছাড়া অন্য প্রদেশণুলিতে এ স্কুলতুলির শিক্কক সংথ্যা ৮০,০০০। এদ্রর অধীনে ৬০টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, এছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ২৫টি অনা শিক্ষায়তন ; জয়পুর ও আহমদনগরে দুঁটি শিক্ষক প্রশিক্বণ কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় মধ্যশশিক্ণ পর্ষদের অনুমোদিত ৫০০০ প্রতিষ্ঠান, বাকি ৫০০০ অনুম্মাদন পায়নি। এホুলির অধিকাংশই বি জে পি শাসিত রাজ্যে। এসব বিদ্যালয়ে সাধারণ পাঠ্যবই ছাড়াও একটি বীজ পাঠ' (core curriculum) অবশ্যপাঠ-এর মধ্যে আছে ব্যায়াম, বোগ, সभ্গীত, সংস্কৃত, নৈতিক ও আধ্যাখ্খিক শিস্কন, সংস্কৃতি জ্ঞা। এর মধ্যে ব্যায়াম ও যোগ স্বস্থ্যকর, বাকিগুলি সম্বন্ধে নানা সংশয়, পরে
 সি ই আর টি’র অভিমত দিয়েছেন ;-এতে তথ্যবিকৃতি আছে।

এতে আছে ১৫২৮ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে বাবরি মসজিদের স্থানে অবস্থিত রামমন্দির ৭৭ বার আক্রান্ত হয়েছে। সাড়ে তিন লক্ষ হিন্দুভক্ত প্রাণ দিয়েছে মন্দির রক্ষার জনা। এর সবটাই গাঁজাখুরি, তা সকলেরই এমনকী লেখকের্ অজানা নয়। আরও আছে—>৯৯০ সালে ২ নভেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার অভিযান পুলিস ব্যর্থ করে, ঐ দিনটি তাই ‘কালো দিন’। ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২ ‘‘শ্জ্র দিন’ নিশ্শয়ই?
 ছাত্রদের মুখ্থ করতে হয়। ক্রম্মে তাদের মান্ণ ধরনের ভ্রান্ত বিপ্ধাসে লালিত হয়ে, সত্য ও তথ্য থেকে দূরে সরে যায়।

সারা দেশে বিদ্যাভারতীর পাঠীক্ৰু্ম একই। যদিও স্কুলগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম,
 সিনিয়র স্কুল’ স্ছপন করেন ; ইচ্ছে ছিল, ঐরকম আরও স্কুল করার, কিন্তু '৪৮ সালে গাক্ধী হত্যার পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঅ্অ বেআইনি হয়ে যাওয়ায় সেগেন্যে আর হয়ে উঠল ना।

১৯৫৬ সালে গোরঘপুরে ‘সরস্বতী বিদ্যামন্দির’ স্থপিত হয়, পরে ক্রমাম্বয়ে ইতস্তত নানা অঞ্ঞনে এই ধরনের স্কুল চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে উঠতে থাকে, বেশির ভাগই অনুন্তত অঞ্চলে ও জনগোষ্ঠী প্রধান এলাকায়। ৬ই স্কুলগুলিই হিন্দূ ্ব শিক্ষার ঘাঁটি। 'কানচার অ্যাভ সিভিলাইজেশন্ অব দ্য মোঁ;ল পিরিয়ড'-নামক পাঠগ্র্্থ্ থেকে বাবরের উদারনীতির ওপরে একটি পুরো পারিচ্ছেদ ছেঁটে দিয়েছে সশ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্খের বই ‘Vision of Action’ বনে যে, গ্রীষ্টানরা এই সব পশ্ৰাৎপদ ও জনগোষ্ঠী-প্রধান এলাকায় বেশি সক্রিয়, তাই এসব অঞ্চলেই স丬্খের ঘাঁটি হওয়া দরকার।

গ্রীষ্টান, মুসनিম ও কম্যুনিস্ট-স্ঘ পরিবারের এই তিনটিই প্রধান শর্র। কাজ্রেই এই ত্রিপুরদহনের উদ্দ্যোগ এদের সমঙ্ত ক্রিয়াকলাপে সুনিয়ষ্ত্রিত। তাই

ক্কjiউল্স্ট-প্রধান কেরলের কালেক্কাডুতে প্রথমে ১০ হেক্টের জমিতে ও ক্রমে ক্রুমে
 (खেণী পর্যশ্ত পড়ানো হয়। বাকিঔুলো ‘ভারতীয় বিদ্যানিকেতন’ সেগুলিতে সপ্তুম
 এসব অধ্পলে গ্রীস্টান ও মুসলমানরাই সংখ্যায় বেশি তাই এ স্কুলগুলিতে ইংরেজি :गধার্ম CBSE পাঠাক্রমই পড়ানো হয় ; বাকিগুনোতে মালয়ালম মাধ্যমে রাজ্যের
 শতকরা নব্বই জন শিক্ষিকাকেই পাঁ মাস ধরে একটা পাঠ নিতে হয় : ভারতীয় ঐতিহ, সংস্কৃতি এবং ‘হিন্দু শিক্ষাপ্রণালী'তে। এসব স্কৃলে ক্লাস ঞুরু হয় সরস্বতীবন্দনা দিয়ে। আগে মে ‘বীজ পাঠ’-এর কথা বলা হয়েছে তার প্রয়োগের জন্যে এসব শিক্ষায় কোন ছাত্র কতটা এগোল তার দৈনিক হিসাব স্কুলে রাখা হয়। স্বৈনঙণি রাজ্য সরকার দ্বারা অনুমোদিত নয়, এখানকার ছাত্ররা রাজ্য পরিচালিত স্কুলে বা CBSE'র স্কু,লে প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে পরীক্শা দেয়। বিদ্যানিকেতনের মোট ১৩০০ শিক্কিক্কার প্রায় সকলেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সখ্ঘের সদস্যা।

তামিলনাডুতে সরাসরি ‘বিদ্যাভারতী’ স্কুল কমই আছে ; সেখানে বেশিরভাগ স্কুলই স্বয়ষ্তর (Autonomous) অছির (Trust) জ্রধীন ; আর আছে 'তামিল কলবি কাজাগম’ বা ‘বিবেকানন্দ বিদ্যালয়’। কোথাও ব্বনথাও অঞ্চলের প্রধান জাতি স্কুল



 জন্মোৎসব এর মধ্যে প্রধান। অন্যানা স্কুনে রাধাকৃষ্ণনের জন্মতিথি ৫ই সেপ্টেম্বরে শিঙ্রদিবস পালিত হয়, এসব স্কুলে হয় কৃষ্ণ জয়ণ্তীত। তামিল ভাষায় রচিত ‘ওওু’ গোলওয়ালকারের জীবনী সপ্তুম শ্রেণীতে অবশ্য পাঠা। এধরনের স্কুনগুলির ওপরে ক্ত্তৃত্ব করে কন্যাকুমারিকার ‘বিবেকানন্দ কেন্দ্র’, সেখানে শিক্ষকদের জন্যে ‘শিঔ বাটিকা ক্যাম্প' হয়। রাষ্ট্রীয় স্বস্যংসেবক সৃ্ঘের উৎসাহের কেক্দ্রস্থল হল প্রাथমিক বিদ্যালয়ওুনি, যেখানে অপরিণত মনের শিশুরা আসে, তথনই হিন্দুত্বে দীক্ষা দেবার মাহেন্দ্র নগ্ন। এবং একাজটি সঅ্অ সর্বপ্রয়াসে করে থাকে।

ওড়িশা শহরে ఆ আধাশহরে স甸 বए ‘সরস্বতী শিশুন্দির’ স্থাপন করেছে, এগુলিতে ছাত্রদের মাইনে নামমাত্র, শিক্ষার মান অপেম্পককৃত উন্নত। স্কেলের শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের মা-বাবার কাছে মাসে অন্তত একবার যান। ওড়িশার স্কুলতুলিতে রাজ্য সরকারের পাঠক্রম মেনে চলতে হয়, ফলে সঘ্ঘনীতির অনুপ্রবেশের অবকাশ ক্ম, তাই এদের পত্রিকা ‘রাষ্ট্রদীপ’ ডাকযোগে সব মা-বাবার


তৈরি করে প্রথম ત্রেণী থেকে দশম ব্রেণী পর্যন্ত নৈতিক শিছ্ষার পাঠক্রম প্রণয়ন করে রাজ্য সরকারের অনুম্মাদন পাবার চেষ্টা করেছিল। পায়নি। ১৯৭৭-এ যখন জনতা পার্টি ফমতা পেল जখ্, শিক্ষামক্ট্রী সমাবেশে সরকার অনুমোদন পাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, পায়নি, তাই এ শিক্মার্রম ওদের নিজ্রেদের স্কুলের মধ্যেই নিবদ্ধ রইল তখন তৈরি হন ‘ববদ্যাভারত’’ুলি যেণুলি পাঠক্রমের তদারক করে ও সজ্ঘের প্রতিষ্ঠানণলির কার্यক্রম পর্यবেক্ষণ করে।

ছাত্রপাঠ্য নিরূপণে ‘কল্প’ নামে নতুন একটি প্রণালী চালু আছে সজ্ঘপরিবারের পরিচালিত স্ক্নগুলিতে। যার ফলে বাধ্যতামূলক অনুষ্ঠান হিসেবে উদ্যাপিত হয় রশ্ষাবম্ধন, তুরুদল্⿰িণা, রামনবমী, দশেরা এবং হেগড়েওয়ার ও শ্যামাপ্রসাদের জন্ম ও মৃত্যুতিথি। এসব স্কুলে দিনের পাঠ আরজ্জের আগেই ‘বন্দে মাতরম্' এবং সরস্বতীব্দনা इয়, পরে সরস্বতী মুর্তিকে প্রণাম করা আবশ্যিক। সংখ্যানঘু সম্প্রদায়ের কোনো কোনো স্কুলে এসবের বিরুদ্ধে তীর প্রতিবাদ হতে সেঙুনতে আর এসব আবশ্যিক রইল না।

রাজস্থান স্কুলপাঠ্য ত্গোলের মানচিত্রে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপান, ভুটান, তিব্মত এবং ব্রদ্মদেশের কিছ্র অংশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত হিসেবে দেখানো হয়েছে, এদেশের নাম ‘পুণ্যভূমি ভারত’। রাজস্থানের ইত্তিহাসের পাঠগ্রন্থে বলা হয়েছে

 কোন মুসলিম নুঠ করে?’ ‘এখানে কত্বুক্রে লুঠ্ হয়েছিল ?’ উত্তর : ৭৭ বার। ২২-
 সংস্ক্থত অবশ্যপাঠ্য করতে হহ্টে স সর্বস্তরে বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে সরস্বতীব্দ্দনা অবশ্য করণীয় হবে—ধর্মবিশ্পাস ও সম্প্পদায় ভেদ নির্বিচারে।

প্রথমত, স্নাতকোতর স্তর পর্যন্ত সংস্কৃত অবশ্যপাঠ হওয়ার অর্থ বিজ্ঞান, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিন্যারিং ইত্যাদি সমঙ্ত বিষয়ের ছাত্রকে সংস্ক্তত পড়তে হবে। কেন? হিন্দু সংস্কৃতি জানবার জন্যে। এढা को তা নিয়ে মতভেদের প্রুর অবকাশ আছে, এটা জানা অত্যাবশ্যক কিনা সে নিয়েও। তাছাড়া তার জন্যে সংস্কৃত পড়তে হবে কেন ? মাতৃভাষাতেও পড়া যায়। সরস্বতী হিন্দू দেবী। কিক্ুু হিন্দুর উপাস্য (সব হিন্দু মৃর্তি উপাসনায় বিশ্ষাসী নয়) মুসলমান, খ্রীস্ট্টন, শিখ, বৌদ্ধের কাছে সরস্বতী হয় বিমুর্ত কল্পনামত্র নয় মাটি, পাথর বা ধাহুর পুহুলমাত্র। তাছাড়া এইসব ধর্মে মৃর্তি উপাসনা নিষিদ্ধ, সেক্ষেত্রে সরস্বতী বন্দনা তাদের ওপরে চাপিয়ে দেওয়া, বর্বর জুলুম (গণতা্্র্রিক সংবিধানে প্রত্যেক ভারতবাসীর অধিকার আছে আপন মত বা বিশ্ধাস অনুসারে জীবন যাপন করবার, অতএব এ জুলুম সংবিধানে স্বীকৃত স্বাধীনতা অপহরণের চেষ্টা এবং সর্বতোভাবে বে-আইনি।

এছাড়া প্রস্তাব আছে，যেসব স্কল দশ বছর বা তার বেশি চলছে সেণ্লি आপনাঅপনিই সরককারি অনুমোদন পাবে ；এখানে উत্মেথ্য যে তাহলে রাষ্ট্রীয় ষ্বয়ংংস্সবক সজ্ঘের বহ বিদ্যানয় এভাবে অনুমোদন পেয়ে যাবে। প্রাথমিক শিশ্ষার স্তর হিন্দু সংস্কৃতির শিক্বা দিতে হবে；আবার প্রশ্ন ওঠে，হিন্দু সংস্কৃতিই নিশেষভাবে কেন শেখানো হবে ভারতবর্ষ্যে ভাবী নাগরিককে ？তাকে তো জানতে হবে একটি সংমিশ্র সংস্কৃতিকে যার সংমিশ্রণে নিহিত আছে তার গৌরব এবং এশর্য। ছা্রীদের পাঠ্যসূচীত গৃহকর্ম্ম শিক্ম小 একটি আবশ্যিক বিষয় হবে। কেন ？সে ভাবী গৃহিণী বলে？ভাবী গৃহকর্তার শিক্ষকীয় কিছू নেই？বর্তমান শতকে গৃহকর্ম ชধু নারী－ শিক্ষনীয় বা করনীয় হবে কেন্ ？বামপষ্থীরা，কংগ্রেস，টি ডি পি，সার জে ডি ও আকালীরা এত্ত আপত্তি কররন এবং এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই বিজ্রেপির সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির অংশভাক্। এমনকী অটলবিহারী বাজপেয়ীও শিক্ষার এই গৈরিকীকরাণে সম্মত ছিলেন ন।। अঙ্ক্রের শিস্কামত্ত্রী শ্রীমতী প্রতিভা ভারতী জনগণমনে’র বদলে সরস্বতীবন্দনা স্থান দিতে আপত্তি করেন। এই ধর্মীয় জুনুমবাজির প্রতিবাদ্দ পশ্চিমবঙ，কেরুল，ত্রিপুরা গুধু নয়，অক্র্র，ম্যুপ্রদেশ，তামিলনাড్，কর্ণাটক ইতাদি বিভিন্ন প্রদেশের মোট পনেরোটি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীরা সরব প্রতিবাদে সভা ছেড়ে চলে যান। ফলে ওদের প্রস্তাবের বেশি বিষাক্ত অংশগুলি আলোচিত হবে না， কেবনगাত্র প্রথম কুড়িটি ধারা আনোচিত হবে，প্ৰু⿰丬 আশ্ধাস দিয়ে আদবানি আপস করতে চান। ২১ থেকে বাকি ধারাঞুলি ঙ্জপ্ছ্যেপনের ভার ছিল কলকাতার এক ব্যবসায়ী আর ডি চিৎলাগ্গিয়ার，याँর মুট্টে সঙ্ঘের ঘনিষ্ঠত সুবিमিত।

যে প্রস্তাবগুলি বাতিল হয়ে যায় ，ত্তে ম ধ্যে হন，শিক্ষার সব স্তরে শিক্ষা বিষয়ের
 শিক্ষা ；তৃতীয় থেকে দশম ব্রেণী পর্যশ্ত সংস্ক্কৃত অবশ্য পাঠ্য ；সংস্কৃত বিশ্ববি্যালয় স্থাপন；সব স্কুলের সর্বস্তরে নৈতিক ও আধ্যাध্খিক শিক্শা আবশ্যিক করা； উচ্চশিশ্ষার সকল পা১ক্রমম ও প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় দর্শন পাঠ আবশ্যিক। সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ সुরে শিক্ষ হবে ‘ভারতীয়，জাতীয় এবং আধ্যায্মিক’। কারিগরি বিদ্যাসম্মে সকল পাঠক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতির পাঠ দিতে হবে। এগুনি যে শিক্ষকার মান উন্নয়নে，নাগরিকের চেতনাবিস্তারে কিছুমাত্র সহায়তা করবে না তা সহজেই বোঝা যায় ；উপরত্ত অন্যান্য ধর্মাবলন্ধীদেরও সংস্কৃতিবোধ নিজস্ব দর্শন প্রস্থান নৈতিকত ও আধ্যায্খিকত সম্বন্ধে স্বতষ্ত্র বোধ আছে যা ব্রাদ্মণ্যতার থেকে পৃথক এ বাপারটা সম্বক্ধ্র এসব প্রস্তাবকরা আদৌ অবহিত নন। এ কোন ধরনের সংকীর্ণ আய্মকেন্দ্রিক নাগরিক গড়তে উদ্দত এরা ？

আই সি এইচ আর এবং আই সি এস এস আর，ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে গবেযণায় ভারতের সর্বোচ্চমনের দুটি প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত পজ্তিত－গবেষকদ্রের
১০৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও！～www．amarboi．com～

সরিয়ে অখ্যাত ও অল্পপরিচিত ‘গবেষক’ এনে বসান্না হা়ছ : এদের এক্মাত্র করণীয় इল, শিग্কন ও গবেষণার মান নামিয়ে এন্র প্রতিষ্ঠান দুট্টিকে হিন্দুঙ্ব-ধর্মবাণ্জ্যককেন্র্রে পরিণত করা। এইসব নবাগতরা আসছেন প্রধানত উত্তরপ্রদেশ ও ঞ্তজরাট থেকক, এ্ৰাদর বিশেষ যোগাতা হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসসবক সাঙ্ঘর সক্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। উত্তরপ্রদেশে সভঘপরিচালিত বহ শিওমন্দির, প্রাথমিক ও মধ্যামিক স্তরের, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দূর-দূরাঙ্তের গ্রামেও ; ওজরাটটও এ ধরনের স্কুল চালু আছে অন্নক জায়গায়। जুজরাট সরকারের একটটি বিজ্জপ্তি ২৮/৮/৯৮- তারিখের (Gr No. UMS $1295 / \mathrm{mr} / 63 / \mathrm{g}-1$ ) उ্পশিলি জাতি ও , গাম্ঠীর ছাত্রছাত্রীর স্কৃলে গ্রববশের জন্যে যে সংরক্ষণ বিধান ছিল জা সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছে, প্রত্যেক স্কুলকে ছত্রছা্রীদ্রর মাইনে ঠিক ক.রবার স্বধীীনত দেওয়া হয়োছ। ছত্রীদ্রর শিক্ষা যেথানে আবরভনিক ছিন সেখানে স্কুলভলিকে অধিকার দেঙয়া হয়োছ ইচ্ছামত তাদ্র বেত্ন ধার্য করবার ("Each school is free to charge fees for girl
 পরিবারই স্বৃলে পাঠাত না, বেত্ন দিত্ত হালে তে একেবারেই পাঠারে না ; আর তপ্পশিলি জাতি ও গোষ্ঠীর শিশ্ষার সূয়োগ এরেবারেই ছিল না, সংরক্ষণে কিছ্ত





 (audit) উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফলে শিক্ককরা যে বেত্ন পান তার চেয়ে বেশি অক্কে সই কর<ে হচ্ছে, এও দুর্নীতির অর একটি ক্ষে। শিস্ষা পুরোপুরি বানিজ্য হয়ে উঠল এবং সমাজের নিম্নবণ্ণের মানুষের বঞ্জনা কায়েম হন।

১8ই নভেম্বরের স্টেটসম্যানের সংবাদে প্রকাশ সিমলার ইভ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট
 অধ্যাপক অমর্ত্য সেনকে আমד্তণ করা হয়েছ্লি, তিনিন সে আমষ্বণ গ্রহণও করেছিনেন। সহসা কর্ত্পপক্ষের মত পরিবর্তন হল, বিশ্পবিখ্যাত পতিত-বক্তার পরিবর্ডে বক্তৃতাটি দিতে বলা হন সুলনীমনোহর জোসীকে, সঙ্য-সর্থিত সরকারের শিক্ষামत্রী হওয়া ছাড়া সারস্বত জগভে যাঁর আর কেনো পরিচয় ন্নই ; ভারতবর্ষের বাইরে যাঁর নামও ‘‘ষ্জ্ঞানী’ হিসেবে কেউ জনে না। এই বক্কৃত আগে দিয়েছেন প্রষ্যাত অর্থনীতিবিদ কে এন রাজ, বিখ্যাত দার্শনিক সাইমন ব্নাকবার্ন, লঙ্ন বিশ্ধবিদ্যালয়ে গ্রীকের অধ্যাপক রিচার্ড সেরাবজি, খ্যাতনামা বিজ্গানী এম জি কে , মেন, অরা। অর্থাৎ বক্তৃতাটি বিশেষজ্ঞতার সঙ্গে এতকাল

বিজ্তড়ড় Fিল। এবার তার জাত গেল। সিমলার ঐ প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান পরিচানক
 প্রুাণ গার।

এই ধারায় বিদ্যাচর্চার ম,্ধ্য একটি বিশেষ স্থান ইতিহাসসর। ভবিষ্যৎ হিন্দূরাষ্ট্র পড়ারার নিরিখ তৈরি করবার জন্যে হিন্দুর গ্গৌররোজ্জ্রন অতীত দরকার ; ইতিহাস শెयান্ন ভিন্নরকম সাক্ক দেয় সেখান ইতিহাসরেই ঢেলে সাজাতে হরে ; ছাত্রছত্রীদের সেই নির্জলা মিথ্যা গলাধঃকরণ কর়তত হবে, তবেই তারা সে মিথ্যার ভিত্তিতে সরকার-অভিপ্রেত কর্মকাংভ আশানুরূপ ভূমিকা পালন করবে। তাই বিজ্রেপি-চালিত স্কলজেলির ইতিহাস পাঠাগ্র়্ লেখা হয় বাবরি মসজিদের নিচে রামম্দির ছিল। প্রড্দতাভ্ব্রিক উৎখনন ভিম সাস্কা দেয়। ১৯৬৯-৮০ প্রত্ত উৎখননেও

 স্বনিযুক্ত ঐতিহাসিক বিনি সসজিদ ভাঙার সময়ে করুসেবক ছিনেন, তিনি দাবি






ঐতিহাসিক প্রত্লতাব্রিক বিথাড্র ঐ কে নারায়ণ ও বি বি नাল বলেন, মসজিদের
 পর্যষ্ড কালের বহ যুসলিম গৃহস্থালীর চিহ্ পাওয়া গেছে, তার থেকে বোঝা যায়, মসজিদ নির্মাের চারশ বছ্র আগ থেকেই ঐ অঞ্ণলে ক্রমাগত মুসनিম বসবাস ছিল। তথাপি বিজ্জেপি স্কু/ের পাঠাগ্রন্দ ভখান্র রামমন্দিরের কথাই লেখ থাকছে। ছাত্ররা পড়াজ, মানে রাথছে এবং ভুল শিখছে। অত্তত একটা গোটা প্রজন্মকে এই মিথ্যার মধ্যে লালন করা হচ্ছে ; ঐতিহাসিক সত্যের জায়গা নিয়েছে হিন্দুত্বের অনৃকৃলে মিথ্যা।

স由্অ পরিচালিভ 'সরম্বতী শিও মন্দিরে’র চতৃর্থর্রেণীর ইতিহাসসর পাঠ্যবই হন ‘গ্গীরব গাথা’। এत্তে সমগ্র ভারভব্যর্ষ্র ইতিহাসরে. দেখানো হয়েছে, আলেকজাভার থেকে ওরু করে একের পর এক বিদ্দশী আক্রমপের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের দেশরক্নর সংগ্রাম হিসেবে। এতে আছে মহন্মা !ঘারীকে পপ্রীরাজ হজ্যা করেন, কুতুবমিনার নির্মাণ করেন সমूদ্র গুপ্ত, এটি আদিতত নাকি বিষ্ণণণ্সস্তু ছিল। মৃহম্মদ তুঘনক নাকি দিঞ্মি ধথকে দেবগিরিত্ত রাজধানী সরিয়ে নেন হিন্দূদের ভয়ে! দেবগিরিভে হিন্দু ছিল না ? পুরো দিপ্রির সুলতান রাজের ইতিহাস নাকি এমন এক

বিদেশী রাজত্ত্র যার বিরুদ্ধে হিন্দুরা ক্রমাগত যুদ্ধ করেছিল ！পঞ্চম（্রেণীর ইতিহাস পাঠ্র্রप্ছের নাম ‘ইতিহাস গা রহা ‘হে’，এতে আছে ‘মুসনিমরা এদেশে একহাতে কোরান ও অनা হাতে তলোয়ার নিয়ে এসেছিল ；অগণ্য হিন্দূকে বলপ্রয়োগের দ্বারা ধর্মাত্তরিত করা হয়েছিল তরবারির। এর বিরুদ্ধে একটি সুদীর্ঘ ধর্মযুদ্ধ তক্ক হয়ে যায়， তাতে ধর্মের জন্যে অসংধ্য হিন্দু আফ্মতাগ করেছিল। यদিও ‘আমরা একটির পর একটি যুদ্ধে জিতে যাচ্ছিলাম।＇‘মমরা বিদেশীদের এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দিইনি। যদিও ধর্মাহ্ররিত ভাইঢের আর ফ্রেরে পাইনি।’ অশোকের শিলালিপি उধूমার্র র্যাঙ্बী（লেখl আ巨ে Brahri）লিপিতে এবং কেবনমাত্র প্রাকৃত－সংস্কৃতে রচিত（নেখা আছে Pakti Sanskrit）হয়েছিল ；অথচ অন্য বহ नিপি，এমনকী গ্রীক ও আরামইক निপিতে ও অন্য ভাষাতেও টার শিলালিপি পাওয়া যায়，যায় না $\because 甘 ~ স ং স ্ ক ৃ ত ে!~$
‘ঐ হাজার বছরের মা্যু লক্ষ লম্ষ বিদদশী আক্রমনকারী এদেশে এসেছিল．．．．কিস্ট তাদের সকলকেই পরাজয়ের অপমান সইতে হয়েছে．．．．ঘখন আমরা বিচ্ছিন্ন ছিলাম তথন কে বিদেশী শক্র কে মিত্র，বুঝতে পারিনি，তথন তাদের আমরা＇জম＇করতে পারিনি，যারা কোনো চাপে বাধ্য হয়ে আমদের থেকে পৃথক হয়েছিন তাদেরও ‘হজম’ করতে পারিনি। আজকে এইসব লোক হনু মোগল，পাঠান আর খ্রীস্টান।’
 বলেন，‘ভারত্র্ষ্ষের কাছে यা কিছू অত্ঞz ঞ্রাচীন বর্তমান জগতে তাই হল আধুনিকতম।＇আরও বলেন，‘ততীতক্কল্লে ভারতবর্ষ বিজ্ঞান ও গণিতে खে বিদ্যা আয়ত্ত করেছিল তা এথনো পৃথিবীনুক্কিনো দেশ আয়ত্ত করতে পারেনি। ওনলে মনে হয় বাতুনের প্রলাপ।

এ কেমন শিল্木？পৃথিবীর সাত আট হাজার বছরের যে ইতিহাস জানা গেছে তার মধ্যে বিষ্ঞানে মানুশের কোনো উন্নতি ঘটেনি？？গাচীন ভারতবর্ষ দুহাজার বছর আগে বিজ্ঞানেও লেষ কথা বলে গেছে？এরা মনে করে，লেখে，বনে এবং প্রচার করে ভারতীয় আার্য সভ্যতা পৃথিবীর উন্নততম এবং প্রাচীনতম সভ্যতা। প্রথমত যেখানে বীজগণিতের চর্চা বহ্ছাল আগেই স্থগিত হয়ে গিয়েছিন সেখান উন্নততর বিজ্ঞানের চর্চা হওয়া সম্ভবই ছিল না। বর্তমান জগতে জীববিদ্যা，ভেষজ，রসায়ন， পদর্থবিদ্যা，উন্নত গণিত，জ্যোতির্বিদ্যা，কম্পিউটার কারিগরি এসবে যতটা উন্নতি হয়েছে সবই প্রাচীন ভারতে ছিল বলা কোন ধরনের অন্ধ মৃর্খতা？

প্রাচীন ভারতবর্ষ বিজ্ঞানেও বেশ কিছ্ম স্মরণীয় কীত্তি স্থাপন করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই，কিষ্ধু তার পরে একসময়ে সে চর্চা থেমে যায় ও থেমে থাকে। আরব দেশে আরও পরেও উন্নত বিষ্ঞান চর্চা হয়েছিল কিস্টু একটা সময়ে সেটা থেমে যায়। উনবিংশ শতকের ভারতবর্ষে ইংরেজরা তাদের উন্নত্তর বিষ্ঞানচর্চা এখানে নিয়ে আসে，ত্খন বীজগণিতের উন্নত চর্চার দ্দারা পদার্থবিদ্যার প্রচূর

১০৬
দুনিয়ার পাঠক এক হও！～www．amarboi．com～

অগ্রগাি খটেছে এবং বিমান তৈরি হয়েছে ঐ উন্নত পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের সাহা্যে, যেদুটি ঐ উন্নতির স্তরে না থাকার ফালে প্রাচীন ভারতে বিমান থাকা এఁকবারেই অসম্ভব ছিল। রামায়ণের পুপ্পক রথ থেকে যাঁরা भ্রাচীন ভারতে ধিমানর অস্ডিত্ব প্রমাণ করতে চান তাঁদের মুর্থ বললে কম বলা হয়। উত্তরপ্রদেশে এদের ও অন্যান্য কিছू স্কুলে ছাত্রদের বেদের গণিত বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হয় এবং শিথতে হয়। এই গণিতই পৃথিবীর তাবৎ গণিতের জননী। বিশেষজ্ঞের যা পথ্য ণা কিশোর ছাত্রের অপথ্য, যথ্থেপযুক্ত পুট্টি তাতে মেলে না।

বেদ পাঠশানা, যজ্, গোহত্যানিবারণ, বন্দেমাতরম্, ভুন্ন তথ্য পরিবেশন ছড়াও গোলওয়ালকর, শ্যামাপ্রসাদ ও অनান্য কিছू কিছू সাম্প্রদায়িক নেতার জীবনীপাঠ স্কৃলের কোনো কোনো শ্রেণীতে এরা বাধ্যতামূনক করেছে। সাহিত্যের পাঠের মধ্যেও হিন্দূত্বের বিস্তর অনুপ্রবেশ ঘত্টেছে ভৃগোলের ক্ষেত্রে এরা ভারতবার্ষের মে মানচিত্র রাজস্থানের পাঠগ্রcে ছ্পৌ়়ছে তাত পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভৃটান, তিব্বত ও ব্রক্ষদেশের কিছ্হ অশশ সবই পুণ্যভূমি ভারতের অন্তর্গত বলে দেখানো হয়েছে। এটি কারাদজযোগ্য অপরাধ ; ইচ্হাপুর্বক এই মানচিত্র দ্টে যোরা ভুগোল শিখতে বাধ্য হচ্ছে তারা তথ্যে বঞ্চিত হচ্ছে, তথ্যের নামে বিকৃতি সেবন করতে বাধ্য হচ্ছে। এতে ষ্ষতি আমার দেশের ভারী প্রজ্মেন। দেশের বাইরে এই खান নিয়ে গেলে ওখু উপহাসিত নয় নির্বোধ্ব্রেলিলও প্রতিপন হবে এরা।

বিজ্ঞানে এরা শেখ-বর্তমানে বিষ্ঞান্থের মে উন্নতি ঘটেছে পাশ্ডত্যে, তার
 ছিল, নইলে পুষ্পকরথের কथা মহ্হাক্যুয়, পুরাণে রইন কী করে? মৃর্থ্রো কি জানে না যে মানুষের কब্লনাশজ্তি বল্লু একটা ফমতা আছে, তই যেহেতু পৃথিবীতে মеস্যও আছে কন্যাও আছে তাই মеসাকন্যার কল্পনা করা সম্ভব হয়েছে। ঠিক তেমনই উদ̆ পাহাড়ের চৃড়োয় উঠে নিচের পৃথিবীকে যেমন দেখায় পুপ্পকরথের ইছ্ছাপুরক কম্পনায় ঠিক ত্যেনই বর্ণনা করা সজ্তব হয়েছে। বিষ্ঞানের বর্তমান অগ্রগতির মুলে বে বীজগণিত, ভারতবর্ষে বহ শতাব্দী আগেই তার চর্চা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল বলেই একটা সময়ের পরে আর পদার্থবিদ্যার অগ্রগতি সম্তব হয়নি। ফলে এরোপ্লেন তৈরি করা একেবারেই সম্তব ছিল না। গণিতে, বিষ্ঞানে ভারতবর্ষ আরবদেশ থেকে প্র反ূর ঋণ গ্রহণ করেছিল, গ্রীস থেকেও জ্ঞান মননের বए উপাদান পেয়েছিন, এদের কোনো পাঠগ্রন্থে তার কোনো উর্নেখ থাকে না। এরা এতই অজ্ঞ যে জানে না, সত্যিকার বুদ্ধিমান জাতই অন্যদের কাছ থেকে শ্রেয়তর জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে, নির্বোধ জাত পারে না। চিকিৎসা, রসায়ন, ধাতুবিদ্যা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চারুকলা, কারুবিদ্যাতে ভারতবর্ষ যথেষ্ট উন্নত ছিন, দর্শনচিস্তাতেও—এগুলি যথার্থ্র গর্ব্বের বন্তু। কিম্তু তাতে এদের মন ভরে না। এদের বলতেই হয়, সর্ববিদ্যাতেই ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিন। এই অতিলোভেই এদের তাঁতি নষ্ট

হল ; পজিতমহলে এরা বিশ্পাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারল না, সঙ্গে সঙ্গে মিথা বিকৃত ইতিহাস শিথিয়ে নিজের দেশের ছেলেমেয়েদের মৃর্খ করে রাখল, এর দায় কত পুরুষ ধরে চলবে তা কে জানে।

এর ওপর এদের নতুন বাহানা হল দেশ্শ অনেক সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতত হবে। এছাড়া এদের স্থপপিত স্কৃলতুলিতে সংস্কৃত আবশ্যিক পাঠ্য। সংস্কৃত প্রাচীন ভারতের একটি গৌরব ; বিপুল, বিচিত্র ও সমৃদ্ধ এর সাহিত্য, বহ চিষ্তা গবেষণা ও মনলের ফসল এ ভাষায় সষ্ৰৃ। এসব সত্য হলেও সংস্কৃত্কে স্কুল কলেজে সব ছত্রের পক্ষে বাধ্যতমমন্লকাবে শিক্কণীয় করর তোলার কোন যুক্তি নেই। যে ছাত্র বায়োযিজি্স, ডাক্তারি বা নৃত্ট্ব অথবা সমাজবিজ্ঞান পড়বে, প্রর্যোজন হলে সংস্কৃত ভাষায় রুচিত প্র<়োজনীয় বস্বু যেন সে ব্যবহার করতে পারে তার জন্যা ভাষাটl সর্বস্তরে আবশ্যিক না করে অনায়াসেই এমন একটা পাঠক্রম কলেজে বা বিশ্ধবিদ্যানয়ে চালু করা যেতে পারে যেটা সপ্তাহু তিনদিন পড়ে এক বছরের মধ্যে প্র্থমিক ব্যাকরণ ও শ্দসঙ্তারের সঙ্গে ছত্রের পরিচয় হয়।

একে তো প্রাচীন পস্থ শদ্দরূপ-ধাতুরূপ মুখস্থ করিয়েই আজఆ সংস্কৃত পড়ানো হয়, তার ওপর পাঠাবই থাকে তদ্ব্বকথায় ঠাসা। ক্লোনো ভাষার প্রতি যথেষ্ট বিদ্বেষ উদ্রেক করার পক্ষে পর্যাপ্তু আয়োজন আমাদ্বক্রুর্স্ষৃত পাঠ পদ্ধতিতে। কাজেই


 চাপানো একটা অত্যাচার। পৃথিব্টীর কোনো দেশেই এখন ধ্র:পদী ভাষা আবশিাক নয়। অথচ স্বল্প যে কজন প্রাচীন মিশরিয়, সুমেরীয়, ব্যাবিলোনীয়, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার চর্চা করেন তাদের সে চর্চার মান আমদের গড়পড়ত পণ্ডিতদের চর্চার মানের থেকে অনেক উন্নত। এর একটা কারণ কেবনমাত্র অনুরাগীরাই এ চর্চা করে থাকেন। দ্বিতীয়ত, ইতিহাস, ভৃগোল, সমাজত্্ব, ভাষাত্্ব, প্রত্নতর্, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি নানা সম্পৃ্ত বিষয়ের পটভূমিকায় সে চর্চা ঘটে নির্ব্যক্কিক, ঐতিহসিক বৈ飞্ঞানিক দৃষ্টিভজ্গি চচাকে खানের জগতে মহনীয় করে তোলে।

সঅ্অ পরিবার সংস্কৃতকে সর্বস্তরে অবশ্যপাঠ্য করতে চায়, এরা ভুলে যায় যে, শিবসেনার উপাস্য শিবাজির রাজত্বে রাষ্ট্রব্যবহারের ভাষা ছিল ফারসি, সংস্কৃত নয়। এদের সংস্কৃত প্রবর্তনের চেষ্টার পিছনে একটি উদ্দেব্যই সক্রিয়-সংস্কৃত হিন্দুত্েের বাহন। প্রথম, সেই যুক্তিতে আরবি, ফারসি, উর্দু ইত্যাদি আরও নানা গ্রুপদী ভাষাও অবশ্যপাঠ্য করতে হয়। কারণ ভারতবর্ষ বহ জনগোষ্ঠীর সাং্কৃতিক সংমিশ্রণের উত্তরাধিকারী ; ভারতীয় সংস্কৃতি ঔষু হিন্দু সংস্কৃতি নয়। এটি একটি মিশ্র সংস্ষৃতি, এবং ঠিক সেই কারণেই একটি অতি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, যা হত না যদি এটি শ্রু হিন্দু

সংস্কুরি ᄅ৩। দ্বিতীয়ত，সংস্কৃত হিন্দু ধর্মের বাহন নয়，এতে নানা জাতীয় জান－
 রাচ৩ ইহ়েছিন，এবং হিন্দুড্ব কেন্দ্রিক বহ রচনা ইংরাজি ও অন্যান্য ভাষাতে লেখা
 খ！ট সংস্কৃত ও হিন্দূप্রকে সমান করে দেখলে। তৃতীয়ত এবং মূল সেই প্রশ্নের भম্মীযীন হতেই হবে—ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের কেন বাধাতামৃলকভাবে সংস্কৃত โ円चতে হবে। এবং তার জনা সাধারণ করদাতার—যাদের মধ্যে বেশ বড় একটা অংশ অহিন্দু—তাদের রাজস্বের অপব্য় কেন হবে সব ছাত্রছত্রীকে সংস্কৃতের মাধ্যমে হিন্দুত্বে শিক্ষিত করে তোলার জন্য ？

পরিশেষে এই হিন্দুচ্বের স্বরূপ কী？শিপ্ষার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা এ পর্যন্তু যা দেখলাম जা হল সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক অবৈঞ্ঞানিক একটি মনোভাব সৃষ্টির প্রয়াস। হিন্দূর্ম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠধ্ম তা বোঝাবার জন্য এই বিচিত্র আয়োজন। এদের ‘সংস্কৃতিজ্ঞান প্রশ্মোত্তরী’ নামের পাঠগ্রন্থে ভুল তথ্য অসক্কোচে পরিবেশনের উদ্যম। এদের শিক্ষক শিক্ষিকারা বাধ্যতামূলকভাবে পাচ মাস ধরে যে সংস্কৃতি জ্ঞনের পাঠ নেয় পাঠদানের পূর্বে，তা তো ভুলে ভর্তি হিন্দু আত্যঙ্ররিতার পাঠ। যা শেখায় যে， ভারত হিন্দুরাষ্ট্র，অহিন্দু এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এবং তার কোন অধিকার রক্ষার দায় নেই সরকারের，কারণ তার জন্মড়ষ্犬i পুণাভূমি নয় এদেশ। যে কোটি কোটি নাঙ্ধ্তিষ অথবা সর্বধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন মানুষ জীবন সংগ্রামেই লাদের সর্বশক্তি বায়েক্বনছে প্রতিনিয়ত，যাদের পুণ্যভূমি এদেশে
 নৈতিক শিক্ষ৷ একটি অংশ，应新 সেই নীতি？या দেশের বেশ বড় একটি অংশকে－যার মধ্যে নাস্তিক হিন্দু ও ধর্মে－উদাসীন হিনদ্দুও আছে－হিন্দু শ্রেষ্ঠত্বে অবিশ্বাসী সেই অংশকে যে নীতি উনমানব জ্ঞান করে তা তো দুর্নীতি। নারীর পাঠ্রক্রম যারা গৃহধর্ম সম্বc্ধে শিক্ষকে আবশ্যিক করে，তাদের নারীপুরুষে ভেদদৃ㞎 শিঙ্ষাব্যবস্থা পর্যত্ত পৌছছ গেছে। এদের নীতি প্রাচীনপছ্থী ও পুরুষতান্ত্রিক।

হিন্দু ধর্ম সংস্কৃত ভাষার মাধ্যামে সংস্কৃতির প্রধান বিষয়রূপে সব ছত্রছাত্রীর পক্ষে অবশ্য শিক্কনীয়। মুশকিল इল হিন্দুষর্মের স্বরূপ．কী তার স্পাষ্ট কোন সংজ্ঞ্ কেড কোনোদিন দিতে পারেনি। এ ধর্মের কোনো একটিমাত্র সর্বজনস্বীকৃত শাস্ত্র নেই， কোনো একটি কেন্দ্রীয় সংস্ছা এ ধর্মাবলন্ধী জগৎকে পরিচালিত করে না। চর শক্করাচার্যদের নির্দেশ বহহ হিন্দূ প্রস্থান মানে না，এবং তাদের নির্দেশ মাঝে মাঝেই পরস্পরবিরোধী হয়，এবং শেষ পর্যন্ত তারা হিন্দুড্রের স্বনির্বাচিত প্রতিনিধি। নামে হিন্দু বহ্ ভারতীয় নাঙ্কিক অথবা সর্বধর্ম সমদর্শী，এছাড়া বৃহৎ সংথ্যক আদিবাসীর যে সমাজ－আর্यীকরণের সুদীর্ঘ চেট্টা সত্বেও তাদের আদিম ধর্মববশ্যাস অনুসারেই চলে—ওপরে হিন্দুত্বের ফ্ষীণ প্রলেপ সত্রেও—এরা সকলে কোন্ যুক্তিতে হিন্দুত্বের

আওতায় পড়বে? এঘাড়াও হিন্দূদের মধ্যে নানা সম্প্রদায়, তারা সকলেই শক্করাচার্यদের প্রণীত বেদান্তমতের অনুগামী নয়। স্বীকৃত পঞ্লেপাসনাত্ৰই সৌর,
 ও উপাসনপ্রস্থান আছে যারা শকরাচার্যের প্রাধান্যতা ব। অনুশাসন স্বীকার করে না। জन्याস্তরবাদ, কর্মবাদ, জাতিভেদ ও আய্যার অস্ডিত্ব এ করিটি হিন্দূধর্মর স্বীকৃত মূনস্তষ্ভ। মুশকিল, এর সব কটাই গ্রাচীন ভারতের আর্यর্রাক্মণ্যयूগেও সকলে মানত না, এবং এর বাইরের বহ অন্য কিছू অনেকেই মানত। কোনো কেল্দ্রীয় মুল শাস্ত্রগ্থষ্থ ছড়াই এখন মৌলবাদ সৃষ্ট হয়েছে ; এই ম্ৗেললবাদের মৃল কী? এর কোন দ্বিধাহীন সদুষ্টর নেই। ফলে বেশ বড় একটা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে এলাকায় যে যা বিশ্ষাস করে जাকেই স্থাপন করে হিন্দুড্রের জয়জয়কার করূে।

শিক্কাবাবস্शয় এই सস্পষ্ট ম্যেলবাদের অনুপ্রবেশের কোন কেন্দ্রীয় তত্র না থাকলেও কিষ্ম বেশ একটা স্প্ট চেহারা আছছ। অ হল—আর্য-ণ্রেষ্ঠত্র, বেদশ্রেষ্ঠেত্, সংস্কৃত-শ্রেষ্ঠত্ব এবং পরবর্তীকালে ‘হিন্দু’ বনে যা কিছু চালিত হয়েছে তার শ্রেষ্ঠত্ব। আজ আমরা জানি আর্যদের বश পৃহ্ব সুমের, এসিরিয়া, বাবিিলন, চীন ও গ্রীসে এমন উচূমানের সংস্কৃতি আবির্ভ্ত হয়েছিল যার তুলনায় অর্বাচীন আর্যরা অনেকাংশে হীন।
 হবার কথা অর্ধাৎ নৈর্ব্তিক, ঐতিशার্কে ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, जা এই

 প্রজন্যের ক্ষতিই করবে। সংস্কৃত নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাসাহিত্যের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ ও সম্মানিত ভাষা বলে স্বীকৃত। কিষ্ধ ওষু এই কারণেই এ ভাষাকে স্কুল কনেজে সর্বজনের অবশাপাঠ্য করে তোলা তো অন্যায় জুলুম, এমন জুনুম পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের শিস্কাব্যবস্থায় নেই।

পরিশেষে, হিন্দ বলে যা কিছ্ পরিচিত তার শ্রেষ্ঠত্ব গোলఆয়ানকার থেকে আরষ্জ করে হিন্দুড্বের আরও বহ ধ্বজাধারীরা ক্রমাম্ময়ে বলে আসছে সম্পুর্ণ বিনা যুক্তিতে, এই মতকে স্বীকার করা যায় না নানা কারণে। প্রথমত, শ্রেষ্ঠ্ব একটি आপেক্ষিক শব্দ । काর চেয়ে व্xেষ্ঠ? পৃথিষীর অন্যান্য প্রাচীন সভাতা, ধ্ম, দর্শন ও সং্কৃকি সম্বল্ধে এদের জ্ঞান এত শোকাবহভাবে নিম্নমানের যে এ ধরনের आপেক্ষিক শব্দপ্রয়োগে এদের অধিকার নেই। সম্মুর্ণ ভ্রাত্ত স্বকপোলকন্পিত "তথ্থে)'র ఆপরে প্রতিষ্ঠিত মে শ্রেষ্ঠত্রের কब্পনা जা-ই পরিবেশিত হচ্ছে এদের পাঠ্যপুস্তকে ও প্রচারগ্রচ্ছে। তাই সরনমনে গ্রহ্ণ করতে বাধ্য হচ্ছে শিশ-কিশোরকিশোরী। তথ্যের স্থান নিচ্ছে রাশি রাশি ভ্রান্ত মত। এর ফলে তাদের মনে সম্পুর্ণ
fিfিझী) এমন একটি (x্রষ্ঠত্রের বোধ সৃষ্টি করছে যার ফনে বাইরের পৃথিবীর
 यர্প आগামী বহ প্রজন্ম অকারণে সম্পূর্ণ বিনা দোষে তাচ্ছিলা ও উপহাসের পাত্র
 ৬গোন, গণিত, বিষ্ঞান, সাহিত্য সর্বর্রই উদ্রেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যার সংশ্লেষ গৈরিক করে ত্রহছে পুরো শিকাব্যবস্থকেই।

এই সুপরিকब্পিত ত্রাষ্তির জগততর কাছে আমরা তুলে দিচ্চি আগামী প্রজন্মকে, দেশের ভবিষ্যতকে। এরা অনা ভিন্ন সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদানকে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করতে শিধবে না, কারণ মিথ্যা শ্রেষ্ঠড্রের অহমিকায় এদের দৃষ্টি রুদ্ধ থাকবে, এবং এরা নিজ্রের ঐতিহ্যের দোষঞ্রাটি চিনতে জানতে ও মানতে পারবে না, ফলে দেশের ভাবী উন্নতির এবং আঙ্যসংশোধনের দ্বারা ‘্রেয়তর উৎকর্ষলাভ, তাও ঘটবে না। জাতিভিদের নানা বাথ্যা দিয়ে সমর্থন করতে শিখবে ফলে ভররতবর্ষ্যর এই কলক্ক অক্ষয় হয়ে থাকবে। অপ্রমাণিত এবং অপ্রমাণসহ জন্মাদ্তরবাদ, কর্মবাদ এরা নির্দ্বিধায়
 এদুটটি ভ্রান্ত ধারণাও কায়েম হয়ে থাকবে শিঔ-জ্রিশোরের মনে, এবং নিয়তিবাদ




 তঋন ধর্মাশ্তরিত মানুষ হিন্দু হয়, কিষ্ট অন্য কেউ করালে ধর্মা্তরিত মানুষ হিন্দুড্বের এনাকার বাইরে চলে যায়।

হিন্দুহুবাদীরা হিন্দূষর্মের মূন্নায়ন আগেই করে রেখেছে ঘোষণা করে রেথ্যেে এটিই পৃথিবীর ख্রেষ্ঠ ধর্ম এব: এর আওতায় গড়ে ওঠা সংস্কৃতিই ख্রেষ্ঠ সংস্কৃতি। ফলে বহ সংল্নিষ্ট বিষয়, যেমন, ইতিহাস, সাহিত্য, অর্থनীতি, সমাজনীতি, প্রড্তত্্ব,
 ভঙীতে বিচার করলে যে স্বরূপটি ধরা পড়বে তার দোষণুণ নিয়ে, সেটি হবার জো রইল না, কারণ ‘্রেষ্ঠে্রের ফতোয়া আগে থেকেই দেওয়া হয়ে গেছে। এর একটা কুফল ছল, ভারতীয় সংবিষানে মানবিকতার সপক্ষে যেসব অংশ আূ, যেমন, সকল ভারতীয় অধিকারে সমন, এঅনি এদের দজ্ভের দাপটে চাপা পড়ে যাবে, ভাবী প্রজন্ম মানবিক মর্যাদা অর্জন করততে পারবে না, ভারতবাসীমা|্রকেই আপনজন বলে ভাবতে শিখবে না। জাতপাত তো ছিলই, এখন বিধর্মী, মুসলমান, এীীষ্ষান, আদিবাসী বা নাস্তিক ভারতবাসীকে এরা অভারতীয় বা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে ভাবতে
১১১

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

শিখবে। ভারতীয় সংস্কৃতির যে সুস্থতম প্রকাশ ঘটেছিল, শাস্ডিপর্ব ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরককে
 মনুষের মধ্যে মুসলমান, গ্রীষ্টিন, ম্নেছ্,, চণাল আছে, নারীও আছে। হিন্দুত্রের নীতিতে এদের মধ্যে বহির্বিভাগ আছ్, ফনে জাতিভেদের অভিশাপ প্রচ্ছন্নভাবে এর মধ্ধ্য আয্মগোপন করে থাকে সাম্প্রদায়িকতা, প্রকাশাশ ও সদঙ্ভে। এই বাতাবরণের মধ্যে যে তরুণ-তরুণীর মানসিক গঠন হবে তারা একটি অসুস্থ এবং প্রকারান্তরে দুন্নীতির পরিবেশে লালিত হরে ; তারা হিন্দু হবে ঠিকই, কিন্তু পুরো মানুষ হয়ে উঠবে না।

শিক্ষা জগতের সামনে সমস্যাট। জটিল ও কঠিন। আমরা বश যুল্যাবান দশক নষ্ঠ করেছি, শিক্মার মানবিকীকরণ করতে পারিনি বনেই আজ তার গৈরিকীকরণ হয়় চলেত্। পুরো গোবনয় আজ সজ্জীদের অবীনে, দিম্ধির মসনদ্দ এখন্না তারা আসীন এবং সেই ক্ষ্যাটা চিরকাল তাদের নাও থাকত্ত পারে এটা জানে বলেই যত দ্রুত সম্ভব তারা ไৈরিকীকরণ সমাধা করতে চায়। একদূখানি থেমে তেবে দেখুন, ষাট বছর আগে জার্মানিতে নাৎসি শক্তি যখন ক্ষ্মত দখল করে তখন ইহ্গদ ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এই ধরনের জেহাদ ঘোষণ দিয়েই তার তুর হয়েছিল। তথোর বিকৃতি, জার্মান জাতির জাতিগত ‘্রেষ্ঠত্র !ঘাষণা, রক্তের জাত নামে অবৈঞ্ঞানিক মিথ্যার ভিত্তিতে তার শ্রেষ্ঠত্ন প্পক্রুশাদন, সারা পৃথ্বিবীকে তৃতীয়
 এ সবই সেদিন পরবর্তী কয়েক বছরেরুৰুভীষিকার সৃচ্না করেছিল। আমরা জানি

 শিল্রী রৈজ্ঞানিক ও মনস্ধীকে দেশত্াগ করে প্রাণ বাচাতে হয়েছিন। বই পোড়ান্ো, বইকে বেজাইনি ঘোষণা করা এর একটা অস্গ ছিল। এটা সझ্মীদের আমলে এথনই সৃচনারূপপ পরিদৃশ্যমান। চিন্তা ও মননের, জ্ঞানের ও তথ্থের জগতে বিকৃতি এনে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করা এর আর একটা অংশ।

এই আগতপ্রায় ফ্যাসিবাদের সঙ্গে অभপ্গিভাবে যুক্ত পণামুখী সভ্যতা ও বিশ্পায়ন। একে ঠেকাবার জনা হিন্দুদ্রকে ব্যবহার করার চেষ্টা ব্থর্থ হতে বাধ্য। ভাবী যুগের মানুষ সামনের দিকে তাকাবে ; জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিষ্পসাহিত্য ওধূ নয়, তার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হবে যুক্তি। হিন্দুদ্বের পাঠ্যক্রম বা পরিকম্পনার মধ্যে यুক্তির স্থান নেই অতীতে या ছিল তাকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করার মধ্যে বশ্যতা ও আনুগত্য আছে, বুদ্ধি বা স্ব্বীীন বুদ্ধি প্রয়োগের অবকাশ নেই। শিক্ম বিধানে আমরা যে নাগরিক তৈরি করতে চাই সে অতীতকে চোখ বুজে মেনে নেবে না, খোলা চোখে বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করতে শিখবে। যুক্তির কষ্ঠিপাথরে যা টিকবে ঔৃৰ তাকেই স্বীকার করবে এবং সে স্বীকৃতিও চিরকানের জনা নয়, যতদিন পর্যশ্ত

भাসাগউক পরিবেশে তার যথার্থ উপযোগিতা আছে ততদিনের জন্যই মেনে প.Iা.A ; তারপর যেদিন তা প্রাসঙ্কিকত হারাবে সেদিন সেটা ভারতীয় বলেই বা অটৗতত তা ঢালু ছিল বলেই তাকে आঁকড়ে থাকবে না। আমাদের ভাবী প্রজন্মের
 งরুপরম্পরায় লক্ধ জ্ভনকে চিরকাল অবিকৃত রেখে মেনে নেওয়া তো জাতির মৃত্যুর লক্ষণ। এর থেকে বাচচতে হলে আকৈশোর সমস্ত ছা্রছাত্রীকেই স্বাধীন চিন্তায় উদ্ধূদ্ধ করতে হবে যাতে বড় হয়ে তারা দেশের কর্ণধার হবার যোগা হয়।

শিহ্ষকদের এ প্রসঙ্গে দুটেে দায়িত্ব আছে। প্রথমত, শিক্ষাবাবস্থাকে যুক্তিমুখী করবার নিরশ্তর চেষ্ঠা করে যেতে হরে। ছত্রছাত্রী যেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্মাকে জড়বস্তুর মত গ্রহণ না করে, বুদ্ধি দিয়ে ভেবে, ভালোমন্দ বিচার করে জীবনের মধ্যে উাকে অর্জন করে, এবং সর্বদাই তার মৃল্যায়ন কর্রে চলে যাতে শ্রেয় থেকে শ্রেয়তর মান্ন নিয়ে যযতে পারে জানকক, যেন জাতির প্রয়োজন যখন পরিবর্তিত হচ্ছে তধন সে অনুযায়ী তারা তাদর লক্ধ জ্ঞনকে পরিবর্তিত করতে পারে। কাজেই জ্ঞান যাতে জড়পিজমাত্র না হয়ে ওঠে, প্রয়োজনে তার পরিবর্তন ঘটানোর সাধ্যও যেন ছাত্রছাত্রীরা অর্জন করে এমন যুক্তিনিষ্ঠ মন তাদের গড়ে দেওয়া শিকককদ্দের কাজের মধ্যে পড়ে। হিন্দূত্েের কল্পনায় যে জড়তা তকে প্রিরিহার করবার জন্য এই সজীর
 বিবর্তিত রূপে প্রয়োগ করবার ক্ষমত ছুু্রের্র গড়ে দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, চপ্পিলের দশকে কমিউন্ধিক্টিপার্টির একটা নির্দেশের কথা মনে পড়ে।
 উন্নত মান্রর দক্ষতা অর্জন প্রিতি পারে। প্রত্যেক বিষয়েই যাতে সামবাদী শিক্ককরা এরেবারে সামনের সারিতে থাকতত পারেন সেই চেট্টা করতে হবে কারণ একমাত্র অপ্রত্দ্ধেদ্ধী ব্যেগ্যতার বলেই তাঁার বিরুদ্ধপক্ষকে স্বক্ষেত্রে পরাভূত কর্র নিজেদের মতাদর্শের (x্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করভে পারেন। আজ এটার ভীষণ দরকার। অनেকগুনো ক্ষেত্রে এখন সাম্যবাদী অধ্যাপকরা তাঁদরর বিদ্যাগত যোগ্যতা ও গ্রেষণার মানে অপ্রতিরোধ্য। চেষ্ঠা করতে হবে সব ক্কেত্রই যেন এটা ঘটে, কারণ কেবনমাত্র অবিসংবাদিত যোগ্যতার জোরেই আমরা হিন্দুত্ব্বাদীদের্র এভ উপযুক্তভাবে খণু করতে পারন। কৃষ্ণাস্গ মার্কিনদের মাধ্যে একটা কথা ঢালিত আছে, "ওদের অর্ধ্বক দূর পর্যত্ত প্ৗৗঁছতে আমাদের ওদের দ্বিগুণ জোরে দৌড়তভ হবে" (We have to run twice as fast to reach half as far)। এ যাওয়া স্রোতের উজানে, কাজেই এখানে পুরো শিক্কক সমাজের একটি অনস্বীকার্য দায়িত্ব রয়েছে তা হল সম্পূর্ণ অতन্দ্র অনলসভাবে নিজজের বিষয়ে পড়াশোনা করে তেমন যযাগাতার মান অর্জন করা, যাতে খ্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ হয়। সেই যোগ্যতার সয়্গ যুক্ত থাকবে আমাদের জীবনমুন্ী দশনন, आगাদের সম্মুখ দৃষ্টি, আমাদ্রর বামপ্ত।।

জ্ঞান ও যোগ্যতার উৎকর্ষের কাছে প্রতিপক্ক যথন নতিস্বীকার করতে বাধ্য হবে তখনই হিন্দুড্বের বিষদাত ভাঙবে। কৈশোর থেকে ছা্রছাত্রীরা যেন এই জ্ঞাের উন্নতমান শিক্ষকের মধ্যে দেখে，যে জ্ঞেনকে সকল ঘাত্র সম্মান করতে বাধ্য হবে， তাহনেে সেই জ্ঞান যে মতাদর্শের সল্গে সম্পৃক্ত তাকেও সে সম্মান করতে শিষবে। কাজটা খুবই দুরূহ ；চাকরিতে উন্নতির লোভ，টাকার জন্য লোলুপতা，সারা বছর দেশে বিদেশে সেমিনার কনফারেপ্স করে সঙ্ত। খাতির পাওয়।，এসব থেকে নিজেকে মুক্ত করে ব্রতের মত করে মতাদর্শকে দৃঢ় রেথে নিজের অধ্যাপনার বিষয়ে যথাশজ্তি উৎকর্ষ বাড়িয়ে চলার সাধনা এটl একা্রভাবে，অতন্দ্রভবে করে যেভে হবে। এখানে আম্মতুষ্টির কোন অবকাশ নেই। প্রতিবন্ধক বিঙ্তর，কিল্ু অ；জ এখানে হার মানলে কাল ভারতে ফ্যাসিবাদ হিন্দুত্বের রূণপ দেশকে গ্রাস ব：ররে ！এ ভততে অতন্দ্র থাকলে জয় হবেই।

সঅ্অ পরিবার যে হিন্দু！্বের প্রবক্তা ড প্রচরক ভ। ভারর্তীয় ধর্মধারার একমাত্র ঊপাদান নয় বালেই একাতুভাবে চর্চিত হবার দাবি এর নেই।

বেদ সম্বহ্ধে এত অগ্রহের একটা কারণ，বেদ নাকি অপ্পৗরুষেয়। তাই এবারে ধূয়া তোলা হয়েছে এবং স্বয়ং প্রধানমষ্ত্রী অটলবিছারী বাজてপরীী দৃঢ়ভাবে ঘোষণা কারছ্নে বে．দেশে বেদ বিদ্যালয় স্থাপন করড্তেক্𧰨েব্র। এগুলো হবে প্রাচীন বৈদিক
 হহ，বেদপাঠ ও গানের ক্যাসেট তৈক্কিতে বিক্রি হবে，বৈদিক ভারত সম্বন্ধে ছবি তৈরি ও বিক্রি হবে ও প্রদর্শনী হ＜্রৌ্যে দেখার সঙ্গে কনা বেচাটও থাকবে। এর


বেদেই নাকি ভারত্বর্ষের ঐতিহ্যের সুত্রপাত। এঁরা ত সিষ্থুসভ্যতাকে প্রাগ্বৈদিক বনে স্বীকারই করেন না। কাজেই ভারতীয় সংস্কৃতির উৎস বেদ， অত্বব ভাবী প্রজন্মের ভারতীয়ড্বে যেন জ্ঞান ও গর্ব জন্মায় তার জনোই এ উদ্দ্যাগ।

সাধারণভাবে ‘ভারতীয়’ না হলেও ভারতীয় ‘আর্য’ সভ্যতার উৎস যে বেদ সে বিয＜়ে কেনেi সা্দেহ নেই। এই কারণে উত্তর প্রদেশের মা্যমিক স্কৃন ছাত্রডদর পড়たた ইয় রোদরর গণিত। বৈদিক সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে রচিত ‘অথর্ব পরিশিষ্টে＇যোলোটি সূত্র আছে গণিভ সম্বন্ধে，সে যুগের পক্ষে তার গৌরব ছিল， এ যুগের পক্ষে নয়। এযুগের ছাত্রছাত্রীরা এযুগের পদ্ধতিতেই গণিত শিখলে সেটা যথার্থ কার্বকরী শেঘা হবে，বৈদিক গণিত অতীত সম্বক্ধে কৌতূহন ম্যেটতে পারে， প্রয়োজন মেটাতে পারে ন।।

কিষ্ু প্রশ্। হচ্ছে সরকারি অনুদানে জেলায় জেলায় যে বেদ পাঠশানা স্থাপনের প্রস্তাব，जার উদ্দেশ্য বা উপযোগিত কী？ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহা চচা এর

ডাঙ্দশ｜！হহত পারে না，কারণ সেক্ষেত্রে ফারসি ও আরবি এবং পালি প্রাকৃতও आஈたে হবে। তবে এরা বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বতন্ত্র মূল্য দেয় না।

৬ই নভেম্বর（১৯৯৮）বোধগয়াতে বে বৌদ্ধমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাতে আধ্বানি বলেন，‘বুদ্ধ নতুন কোনো ধর্ম প্রচার করেননি সনাতন ইন্দো－আর্য ধর্মকে নতুন করে উপস্থপিত করেছে মাত্র’। উত্তরে নালন্দা বৌদ্ধর্চা কেন্দ্রের ভৃতপৃর্ব ডিরেক্টার সি এস উপাসক বলেন，＇আধ্বানির উক্তি রাজনীতি প্রণোদিত，এটির বক্তব্য অস্পষ্ট，উদ্দেশ্য প্রতারণ করা এবং এ উক্তির চেয়ে আর কিঘ্ঘু সত্তের থেকে দুরতর হত না’（ambiguous in content，deceptive in intent， could not have been farther from the truth）বৌদ্ধধর্ম（ে এভারে ব্রা⿰丬士ণ্য ধর্মের অন্ত্ভুক্ত করার অপপ্রয়াস সম্বন্ধে বিখ্যাত বিপশ্যনধ্যান শিক্ষক সত্যনারায়া গোয়েক্ণ বলেন，‘এটি，হিন্দুধর্মের সমর্থকরাও নিঃসন্দেহে স্বীকার কররেন，পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক থেকে পৃথক এবং একটি সম্প্ৎদায়েরই স্বতত্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার উস্দেশ্যে（করা হয়েছে）উদীয়মান বহ্ৃধা প্রকাশিত বহ সংস্কৃতির সমন্বয়ে সৃষ্ঠ রাষ্ট্রনীতির প্রহসন মাত্র।（．．which is，as advocates of Hindutva would no doubt agree，different from mutual respect．．．and protection of a disting identity knocks at the emerging pluralist multi cultural（identity．）এ হল বৌদ্ধদের সম্বন্ধে

 সীমাটা বৈদিক যুগের মধ্যেই প্রু। কেবিনেটট মন্ত্রী থাম্বি দুরাই নিজেকে এদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন।

তাহলে চর্চা হবে শুদ্ধ বেদের। বলা হয়েছে，এ পাঠশালা উদ্বেধধন করবেন মন্দিরের অছি（trustee）এবং এগুলি হবে গুরুকুল ধরনের। এসব পাঠশালা প্রতিষ্ঠানের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সష্ঘ প্রতি জেলায় বেদের পজ্তিতদের সাহাযা চেয়েছে। ৯－১৩ ডিসেম্বর বিশ্ববেদ সর্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ধহিন্দূপরিযদের অস্তর্ভুক্ত বিশ্ষবেদ সংস্থানের সক্গে সংযুক্তভাবে，বিজ্েপি এই উপলক্ষে বেদবিদ্দের যে সভা ডেকেছে তাতে আমম্ত্রণ পেয়েছেন মহারাষ্ট্র থেকে ১৮০ জন，অন্ধ্র থেকে ১৫০，তামিলনাডু থেকে ১২৫，কর্ণাটক থেকে ৭০，৩জরাট থেকে ৪০，জড়িশা থেকে ৩০，কেরল থেকে ২৫，দিল্মি থেকে ২০ ও অসম থেকে ১৫ জন। পশ্চিমবাংলা থেকে কাউকে ডাকা হয়নি কারণ ‘ওখানে কেউ বেদ জানে না’।

এইসব বেদ পাঠশালা কীভাবে ভবিষ্যতের জন্যে ঘ্রা্রদের তৈরি করবে？প্রবীণ অভিজ্ঞ এক বিশ্ধহিন্দু পরিষদ সমর্থক বনেন，‘কে৬ ভবিষ্যতের সন্ধানে বেদপাঠ র্রতী হবে না। এসব পাঠশানায় ছা্ররা ভর্তি হবে ধর্মগ্রস্থণুলি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন

করতে। এ একরকম সাধনা।' (No one should take up the study of the Vedas thinking of future prospects. Students should enrol in these pathsalas to attain knowledge of these religious scriptures. It's a kind of sadhana) । জম্মু কাশ্মীরসহ সারা উত্তরভারতেই বিশেষ করে বেদ পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করা দরকার, কারণ বেদের চর্চা ‘এখনও দপ্জিণ ভারতে পাওয়া যায়। এটি সম্পুর্ণ নুপ্ত হয়ে গগছে কাশ্মীর, হিমাচল প্রদৈণৈশ, উত্তুপ্রদেশ, রাজস্থন, বিহার, পশ্চিমবাংনা এবং আর্যাবর্তের অন্যান্য অঞ্ছলগুলি থেকে। সময় এসেছে বেদ ও তার শিক্ষ সম্বন্ধে মানুষকে আध্রহী করে তোলার।' (Vedic study can still be found in the southern parts of the country; it has disappeared from Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar, W. Bengal and other Parts of northern India...the time has come to get people interested in the Vedas and their teachings)

এ পাঠোর উস্দেশ্য সজ্গ পরিবার বशদ্রি থেকেই নানা প্রসঙ্গে বারে বারে ঘোষণা করে আসছে : ‘ভারতবর্ষ্ সিন্ধু সভ্যতা প্রাগার্য নয় আর্যই, এবং বৈদিক সভ্যত পৃথ্বীর প্রাচীনতম ‘স্যতত’। ।াঁদের পৃথিবীর প্রাচীন ইত্হিসে প্রাথ্থমিক জ্ঞা আছে তাঁরাই জানেন প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে বৈদিক সভাতা কনিষ্ঠতম-अসিরীয়, সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, চীনা ও গ্রীক সভ্যতার হ্রুল্ুলায় বৈদিক সভ্যতা নেহাতই




 (Whatever is very ancient for India, that precisely is most modern for the world)। একথা বলেছেন উত্তরপ্রদেশের শিক্ষামক্ত্রী, ১৯৯৮-র এপ্রিল মাসে এলাহাবাদে এক শিক্ষক সমবেশে। এর অর্থ সমাজ সংস্কৃতি, জ্ঞনবিষ্ঞানের এই তিন সাড়ে তিন হাজার বছরে কোন অগ্রগতি হয়নি। এই ধরনের মনোভাব নিয়েই এরা বনে ‘অথর্ব পরিশিটে’র মোলটি গণিতসূত্র থেকে পৃথিবীর তাবৎ গাপিতিক কাজ ও চ্চার সব সূত্র মেলে। একথা বে মূর্থ্রে, তা ওুনলেই বোঝা বায়।

শিক্মার জগতে যে প্রলয়ক্কর তাত্তবের সৃত্রপাত করেছে এরা, তা আজ নানাভাবে প্রকাশিত। এর প্রধানত দু’টি দিক; প্রথমত, ভারতবর্ষ্রে বए শিক্ষ প্রতিষ্ঠানের ไ.গরিকীকরণ। এর মধ্যে পড়ে আই সি এইচ আর ও আই সি এস এস আর এদেলে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের দুটি উচ্চতম প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠিত পণ্তিতদের সরিয়ে এক এক করে সঅ্অ পরিবারের অনেক কম যযাগ্যতার অখ্যাত ব্যক্কিদের চাকরি !.গওয়া হ!ঢ্ছ। এই নবনিয়ক্ত্দের যোগাতার একমাত্র মাপকাঠি হল রাষ্ট্রীয়
 কেললমাত্র গ্গারিক রাজনীতির জ্রোরে শিক্ষাজগতে উচ্চপদ লাভ করা গেণে সারা C．4শশ শ শিশ্মাগত মানই নেমে যায়।

ণ．৭দচর্চা ঔ বেদ পাঠশালায় কীভাবে হবে তা বনা হয়নি কিক্万 ঐ চর্চা এগিয়ে FمI？য় যাবার জন্যে को কী করা দরকার তার একটা তালিকা দিয়েছে বিশ্ধহিন্দু প্｜ারयদ ：যজ্ঞ অনুঠ্ঠান，প্রদর্শনী，বৈদিক সাহিত্যের বিক্রি，বৈদিক গান ও আবৃত্তির কাস্সট বিক্রি，ছবি বিক্রি ইত্যাদি। এসব সম্বন্ধে বিশ্ষহিন্দু পরিষদের এক সদস্য
 আমাদ্রর উদ্দেশ্যে কতকটা সিদ্ধ হাবে＇যজ্ঞ ও প্রদর্শনী（যদি তাত্ত প্রববশ মৃল্য না থাকে）বাদে সব কটিরইই বাণিজ্যিক দিক একটা আছে। দেশে ছোট ছোট＇মা’心 ‘বাবা’দের আথড়ায় ঐসবই অর্থের বিনিময়ে হয়ে থাকে। যজ্ ঐ তালিকার একটি অঙ্গ। ছত্রছাত্রীদের দেখান্ার জন্না যজ্ঞ করা ；এমন মান করার কোনো কারণ নেই， কারণ এই ধরনের বেদবিশ্পাসীরা মাঝে মঝেই ইতস্তত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে থাকে বেদকথিত ফল লাভের আশায়।

যজ্ঞ তিন রকমের，পঞ，ইধ্টি ও সোম ；এর মধ্যে পশ্ ও সোমযোগে বলদ হতা করততই হয়，সনান্য বহ পэও। এথন এই বিষফিন্দু পরিষদ ও সঅ্অ পরিবারের অন্যান্য সদসারা ভীষণ রব তুলেছ্নে কোনোম্রু⿰亻 কোধাও গোহত্তা করা চলবে না। নাগপুরের কাছে রামটেকে বিশ্ধহিন্দু প্ব্ষ্ষিদের যে জমায়েত হয়েছিল সেখানে


 ব্যাধি，যকৃতের রোগ ও হৃৎপিঙ্ডে আকস্মিক শ্বাস রোধ। বিষহিন্দু পরিষদদ দাবি করে যে，হত্যাকানে গোরুর কম্পন ৫ আর্তরবের ফনেইই ভৃমিকম্প，পোলিও হয়， শরীরে ন্রেদ জনে’！‘চতুষ্পদ প্রাণীর মাংস খেলে অন্ধত্ব，চর্মরোগ ® হৃদরোগ হয়। এর থেকে বিবাহ বিচ্ছেৃও হয়，কারণ মাংসভক্ষণে শিওাদর অকালে বৌন পরিণতি ঘটে তার থেকে পুরুষ্্বহীনত，ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ！বলা বাহ্যন্য，চিকিৎসা শাস্ত্র এঙলিকে হাস্যকর দাবি বা়ে মনে করে। প্রাচীন বৈদিক আর্যরা মুখ্যত গোমাংসভোজী，তাঁদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ，বৌনব্যাধি，অন্ধত্ব，চর্মরোগ ও হৃদরোগের প্রাবন্য ছিল এমন কথা ত বেদে লেথে না। বিশ্ষহিন্দু পরিষদ আরও দাবি করে যে দেশের গোধন কমে যাচ্ম，এটাও সম্পুর্ণ মিথ্যে। ১৯৮২ সালে গোধনের সংখ্যা ছিল ২৬ কোটি ২০ লক্ষ，＇৮৭－ডে ২৭ কোটি কুড়ি লক্ষ，＇৯২তে ৩০ কোটি ；এর পরে আরও বেড়েছে।

দেশের শতকরা যে ৭৪ জন মাংসাশী তাদের মধ্যে ৯১．৫ শতাশশ চতুষ্পদ প্রানীর মাংস খায়，শতকরা ৮২．৬ শতাংশ মাছ খায়，৭৬ শতাংশ মুরগি খায় ৫ ১২．৭

শতাশশ গোমাংস যায়। এই শেয়াক্তদের অধিকাংশই মুসলিম, সম্ম্রদায়গতভাবে यারা অত্ত্ত দরিদ্র, খাসীর মাংস, মুরগি বা মাছ তাদের অধিকাংশের নাগালের বাইরে, তাই সবচেয়ে সস্ত। যে গোমাংস তাই তাদের প্রোটিন জোগায়। এবং এই মুসলিম সম্প্রদায়টিই বিজেপি ও সজ্ঘপরিবারের ঘোষিত শত্র। যেদেশে অধিকাংশ গরু রুগ্ণ, বুভুহ্ষু ও শীণ, নুন্ততম যঢ্ন যাদের ভাগ্যে জোটে না, বুড়ো শীর্ণ গরু সারি সারি কসাইখানায় মৃত্রার প্রতীক্মা করে যেথানে, সেখানে দেশের এমন সম্পদ্র কোথায়, বা কার, যে অর্থনীতির দিক থেকে ক্ষতির খাতায় লেখা ঐ গরুুুলোকে আমরণ খাজনা দিয়ে তদ্দির করবে, রোগে চিকিৎসা করবে, মৃতুকালে পরিচর্যা করবে? পাশ্চাত্য গোখাদক দেশে গরু যা যত্ন পায় তা এদেশে এখনো অকল্পনীয়। কজেই গোমাতার জন্যে উদ্বেগের পেছনে একটি বড় অভিপ্রয় হল, দরিদ্র মুসনমানকে তার সুলভ প্রোটিন থেকে বঞ্চিত করা।

এই গোহত্যা আবার যজ্ঞে অত্যাবশ্যক ; বেদ চচায় যে যজ্ঞ হবে তাতে কি মাটির গরু মারা হবে যজ্টে? যজ্ঞে বলদ মারা হত তার নিঃশ্ষাস বন্ধ করে (বাংলার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ‘যঙ্ভকথাততও একথা আছে) এবং এ হনন সময়সাপেক্ষ, গরুর ঐ দীর্ঘ মৃত্যুযস্র্রণ বেদসম্মত, বেদ পাঠশালার ছা্রছাত্রী ঐ যস্ত্রণা দেখে বৈদিক ঐতিহ্য সম্বক্ধে শ্রদ্ধাপ্থুত হবে ? যজ সম্বন্ধে তো বই পড়েই ধারণা করা যায়, পুনাতে যজ্ঞ করে তার চলচ্চিত্র তোলা হয়েছিল এবংল্কব রকম ‘পাঠ’ বেদের আবৃষ্ভির ক্যাসেট তৈরি হয়েছিল এবং পুনা বিশ্বব্কিক্বেন্ন্য় ও ‘বৈদিক সংশোধন মঙলে’
 হবে না ; এই গরিব দেশে ধৃমধাম ক্কুরি আস্ত যজ্জের অনুষ্ঠান করে টাকা নষ্ট করে কিশোর কিশোরীদের যজ্ঞ দেখাধ্টিৰে, ছবি, ক্যাসেট পুনাতে থাকা সব্বেও অন্যান্য যজ্ঞের ছবি, কাাসেট তৈরি করে বৈদিক যুগ সম্বক্ধে একটা কৃত্রিম মোহ সৃষ্টি করতে হবে। এরা কি জানে যে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই প্রাচীনকালে কোনো না কোেো রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত প্রকৃতিকে, জীবনকে নিজের অনুকৃলে आনবার জন্য ? জানে কি যে, আয়ার্ধ্যাড্ডে গ্রীস্টীয় চতুর্দみ শতকেও অশ্ধমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিন? এদিকে বৈদিক যজ্ঞের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হল সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত সেটা চালিয়ে যাওয়া।

যख্ঞ করা, ছবি, কাসেট বিক্রি করা ছড়া আর কী কর্মসূচী বেদ পাঠশালার; তা নির্দিষ করে বলে দেওয়া হয়নি। ‘‘̛ুকুলেনে’’ ধরনের বিদ্যালয় মানে আচার্যশিষ্যক্রূে মৌখিক পঠনপাঠন। শিস্ষাসূচী कী ? এরা নীরব সেবিষয়ে। তবে সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় বৈদিক সাহিত্য পুরোটা পড়ানো হবে, অর্থাৎ অন্তত জ্রীস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে ্্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যত্ত এই প্রায় দুহাজার বছরের সাহিত্য পড়ানো হবে। কেমন ভাবে? অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের পটভূমিকা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ভুইযোঁড় এক সাহিত্য হিসেবে পড়ানো হবে। এর একটা গৌণ কারণ এই সব বেদভক্তরা মনে করে বেদ অপপৗরুষেয়, কোনো

মননষ এট্য রচনা করেনি। এরা মনে রাথে না পৃথিবীর সমঙ্ত ধর্মশাস্ত্র সম্বঙ্ধে সেই সসই সমাজভ এদাবি করেছিন। তারা বলেছিলি বাইবেল অপ্পীরুষেয়，কোরান
 ‘‘পাপপল হবহহ’। এ না বললে একের কথা অন্যের কাছে প্রামাণ্য হত না，ফলে সমাজে c．কান্া সংহতি থাকত না। বেদবিদ্যালয়েও বলা হবে ‘বেদ কোনো মানুষের রচনা －শয়’ যদিও এর মধ্যে ভাষায়－ব্যাকরণ，শ＜্দসন্তার，অন্থয়，ছন্দ নবেরই বিবর্তন অতি শ্পষ্ট। বিবক্ষিত বস্তুর বিবর্তনও লক্ষনীয় ：কর্মকাণ অর্থাৎ সংহিতার্রাস্木ণে যজ্জই
 উদ্দেশ্যে ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য，উপায় যজ，জ্ঞানকাণের উদ্দেশ্য জন্মাত্তরের নিরবচ্ছিন্ন ধারা থেকে অব্যাহতি，উপায় আय্যর্ম ঐ ঐক্যবোধ।

এ বিবর্তনের বাখ্যা ঐ সাহিত্যের অভ্যত্তরীণ কোনো কিছু দিত্যেই করা যায় না। সে ব্যাখ্যা সম্ভব পারিপার্ষিক ইতিহাসে। এদের শিক্কেসৃচীর মধ্যে অন্যানা প্রাচীনতম দেশের ধর্মগ্রম্，，যশমন মিশর，চীন，এসিরিয়া，কাবিলোনিয়া，সুমের，গ্রীস মেশ্ষিকো এসরের পাশাপা‘। রেখে বেদকে বোঝাবার চেষ্টার কেনো রকম পরিকল্পনাই নেই। আজকের দিনে 刃ুধু বেদ্দ দিয়ে বেদকে বোঝা যায় না，তাই কঠ্ঠস্থ করে ভাষ্যপাঠ করে বৌুকু জ্ঞান জন্মায় ততটুকুই এদের সষ্তুষ্ট ক্ররে। শ্রুতি শ্রৌতশাশ্ত্রই থেকে যাবে，ভারতের ইতিহাসে এর যথার্থ ভূমিকাচ্কিক্স তা একাুও বোধগমা হবে না， এমনকী প্রাচীন সভ্ততাতুলির ইতিহাসের প্রেভূমিকায় বেদের স্থান কোথায় তাও

 পর্যণ্ত—মেনে চলা ；আর প্রাথ্থি－্মিস্ত যজ্ঞ করে পাওয়া যাবে এ বিশ্মাসে যজ্ঞ করা।

মীমাংসা শাস্ত্রের যুগেই বারংবার যজ্ঞকে নিষ্ফল হতে দেখ্যে মনুষ এ বিশাস আর ধরে রাখতে পারছিল না，পুত্রোট্ যজ্ঞে পুত্র জন্মাচ্ছিল না। কারীরী ইষ্টিতে বর্ষা আসে না，অশ্পমেধ করেও রাজচক্রবর্তী হওয়া নিশ্চিত হচ্ছিল ন।। অবিক্রাস， হতাশা ও কর্মকাও থেকে জ্ঞেকাঞ্ উত্তরণের একটা হেতু，একটা স্তরও। কর্মকাতের নিষ্户লতার ফলে（জ্ঞানকাণ আরণ্যক উপনিষদ，যেখানে যজ্ঞ প্রতীকী হয়ে উঠেছে）এবং জ্ঞানকাধের তত্ব সাধারণ মানুঠের বোধের অগম্য। যজ্ঞে，মত্র অলৌকিক শক্তি উৎপাদন করে ইষ্টসাধন করবে এ বিপ্পাস আজকের মানুষ করবে না，কারণ বেদে যেসব প্রাহ্থিত বস্তুর জন্যে যজ্ঞ করা হত তার অনেকঞুলিই এখন বিষ্ঞান মানুষকে জোগাচ্ছ，কাজ্রেই বেদের কর্মকাঔ এখন অপ্রাসझিক， অপ্রযোজ্য ；বেদের জ্ঞানকাত কেবল মনীষীদেরই বোধগম্য হয়। বश মানুষ জন্মাত্তরেই বিশ্ধাস করে না，কাজেই মোক্ষ তাদের প্রার্থিতও নয়।

তাহলে বেদ পাঠশালার সার্থকত কী？বেদে কী আছে তা জানা ？এই জানবার

জন্যে দরকার বেদের ব্যাকরণে জ্ঞান, কারণ কালিদাসের সংস্কৃত বেদের ভাষা নয়। বেদের ভাষার নাম ‘ছান্দস’, এর ব্যাকরণ ধ্রুপদী সংস্কৃত থেকে একেবারে ভিন্ন, এ কাবা স্বরে (উদাত্ত, অনূদাত্ত, স্বরিত ইতাদি) পাঠ করতে হবে ; এই ব্যাকরণ ও স্বরপ্রকরণ আয়তত করতে অত্তত দু-তিন বছর সময় লাগাবার কथা, ততদিন ছাত্ররা কি বেদ ছডড়া অন্য কিছ্ পড়বে না, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ইত্যাদি ? তা यদি পড়ে তা হলে বেদের ব্যাকরণ, স্বর আয়ত্ত করতে আরও বেশি সময় লাগবে। বৃত্ত্মৃলক যে শিক্মে ; তার মধ্যে এত সময় তো ছাত্ররা পাবে না। যদি অননার্মা হয়ে ৩খ্রু বেদই পড়ে তবে তারা পরে কী করবে? ※ধু বেদই পড়াবে। এই গরিব দেশে বেদ বিলাসিতা সময় ও অর্থের অনাবশ্যাক অপচয় হবে না?

এভ সময় দিয়ে এত কাঠথড় পুড়িয়ে যদি ছাত্ররা বেদে কীী আছে জানেও তাহ,ে সে জ্গন তাদর কোন কাজে নাগবে? ত়লনামূলক, অতিशসিক ও আ্যধুনিক বৈও্ঞানিক রীতিতে পঠ̇নপাঠন অভিপ্রেত নয় তা এদের কথাবার্ত। ওনে বোঝাই যায়। এই আধূনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বেদপাঠের যথেষ্ট উপযোগিত আছে এবং ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর আরও অনেক দেশে একশ বছরের বেশি কাল আগের ধথকে সে ত্চা আরম হয়েছে। এখনও অব্যাহত চর্চা চলছে সর্বর্র। তার সমগোত্রর চচ্চা বেদ পাঠশানার উদ্দিষ্ট বা লক্ষ্য নয়।



 সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতায় প্রাগার্য অধিব্বিস্সীদ্ডর সংঘর্ষ এবং আর্যদের নিজেদের মধ্যেও প্রচদর গোষ্ঠীদ্দ্দ্বের ইতিহাস। এসবের মধ্যে দিয়েই জনা যায় সমাজে বর্ণবিভাগ, ধনী জ দরিদ্রের, নারী ও শৃদ্রের সামাজিক অবস্থান। নানাভাবে এসবের সদ্ব্যাথ্যা দেবার চেট্টা চলছে দীর্ঘকাল ধরে, কিছু ছাত্র বোদই পড়াব ‘‘খয়ে এঁটোটা স্ত্রীকে দেওয়া উচিত’ (ভুক্ত্যোচ্ছিটিং বৃধ্বে দদ্যাৎ) বা ‘ব্রে কাপড় ছাত জুতো বাবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য সেগুলো ভৃত্যকে দেবে’ ‘শূদ্রের কাজ আর তিন বর্ণের সেবা করা'; ‘একটি নারীর পক্ষে একটি পুরুষই যথেট্ট কিরুু একজন পুরুষের পক্ষে দুটি শ্ত্রী আবশ্যক' অবশ্য বাস্তব যে চিত্র পাই তাে দুয়ের অনেক বেশি স্ত্রীরই সন্ধান মেলে। এসব দেখে বেদ পাঠশালার ছাত্রদের প্রাচীন ভারতীয় ঐত্যিফ সম্বন্ধে শ্রদ্জা বাড়বে?

দাস, শৃদ্র বা অসতী নারীর শাস্তি চৃড়াত্তভাবে অমনবিক ; য্রাম্মণ সাহিত্যে পড়ি ; কোনো ওু বা বিদ্যা নেই এমন ব্রাদ্মণও ওখু জন্মসূত্রে-ব্রাদ্মণ হওয়ার তুণেই সকলের ভজ্তির পাত্র। সর্বগণয়ুক্ত নারীও সম্মুর্ণ ভণহীন পুরুষের অধম-এসব মেনে লেওয়ার মত মানসিকতা তৈরি করবে বেদ পাঠশালা ? यদি করে ত ভবিয্যৎ প্রজত্মের, ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের পাক্ক তেমন নাগরিক বরনীয় না শাস্তিযোগ্য?





















 তো শিশ্ఘপপদ্জত প্রবর্বন করতে হবে, বাত্রিক্র্যীদ্র কथা ভেবে নয়।
 না, সদ্দেহ করবে না, বাচাই করবে না, যা ওনবে তাই মেনে নেবে, ক্পৃছ করে
 সম্বক্ধে এদের সিদ্ধান্ত হল বেদ্র যা আাে তাই শেষ ক্থা, সেটা শেখানলই আগামী



 চলবে সরকারি অনুদানে। ভ্যেলে কোটি কোটি মানুষ গেভে পায় না, লেদcে


বেদ অসামান্য একটি সাহিত, প্রাচীন একটি যুদেন সুরক্ষিট একটি সমাজ্জচিত্র,

মননের দলিল, এর ভাষা, ভাযার ইতিবৃত্ত মৃল্যবান আলোচা বিষয়, এর রাষ্ট্রনীতি జ্ঞানবিজ্ঞানের তৎকালীন বোধ, ধর্মচেত্না ও অনুষ্ঠান, বেদকম্পনা, যজ্ঞ্র্র্রিয়াএসবের মধ্যে বহ শিক্ষণীয় বশ্তু আছে কিস্দু তার ভার ইতিহাস-সচেতন বিজ্ঞানমনস্ক গবেষকের হাতে, যাঁরা আরও বহ্হ প্রাচীন সংস্কৃতির পরিবালাল্ত পটভূমিকায় বেদকে স্ছ|পন করে এর বিচার করতে পারেন, একে এর যথার্থ মৃল্যে বুঝতে পারেন। সে কাজ বেদ-পাঠশালারদৃষ্টির চক্রবালের ওপারে, ক্শমারও বাইরে। এরা বেদ পড়িয়ে ছেলেওুলোকে বো小াবেন, এই হল পথিবীর শ্রেষ্ঠ সংস্কতি ও প্রাচীনতম শাস্ত্র, এমভ যে কী গর্ভীরভাবে ভ্রাস্ত ও কী অপরিমেয় ফ্কতি সাধন করাতত পারে তা কি এরা বোঝে না? বোঝে এবং বুঝেই হিন্দুর্বের শ্রেষ্ঠতায় অন্ধবিশ্শাসী একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে প্রয়াসী, যারা মুসলিম-ভ্রীস্টান-শিখ-বৌদ্ধ-বিদ্বেবী হিন্দু হবে ও এই নারকীয় রাষ্ট্রশক্তিকে ফ্কমতায় अধিষ্ঠিত রাখবার জন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকবে।এইরকম যম্র্রদানবের একটা জনগোষ্ঠী তৈরি করতে পারলে হিন্দু ফ্যাসিবাদ নির্বিঘ্ধে ভারতবর্ষের মাটিতে অবতীর্ণ হবে। এ প্রচেষ্টা সর্বশক্তি দিয়ে রুথতে হবে। হাতে সময় বেশি নেই।

## ধর্ম, নাস্তিক্য ও মানবতন্ত্র

## শিবনারায়ণ রায়

आমি আকৈশোর নাস্তিক। ঠিক কথন নাঙ্ডিক্স আমার চেতনায় আকার পায় বলা শক্তু, কিন্তু স্থৃতির সড়ক ধরে যত পিছনেই যাই না কেন এমন কোন কাল আমার নজরে আসে না যখন ঈপ্পর, দেবদেবী, आய্মা, প্রেত, পরকাল ইত্যাদি, কিংবা মানুষীকল্পনাজাত নয় এমন কোন অতিপ্রাকৃতের অঙ্তিড্বে আমার আস্থ ছিল, অথবা পূজ্রাপ্রকরণে আমার অনীহা গভীর ছিল না। এবং यদিও বহু ওতানুধ্যায়ীর মূথে বারবার چনেছ্ছি যে রক্ত শীতল হয়ে এন্লে তুরীয়ের প্রয়োজন (এবং ভাগ্গ থাকলে, উপলক্ধি) নাকি আপনি ঘটবে, শাস্ত্রনির্দিট বাণপ্রস্থের কোঠায় বেশ কয়েক বছর আগগ পা দেবার পরও অদ্যাবধি আমার লোকায়ে প্রতিন্যাসে শৈথিল্য ঘটে নি। এমনকি অজ্ঞাবাদের বিদभ্ধ প্রলোভনও আমস্রকককিকি্পিমাত্র আকৃষ্ট করে না।

অথচ যে-পরিবারে আমি জন্মোি এরুৎে্য-পরিবেশে আমার শৈশব, কৈশোর
 আমার পক্ষে খুব স্বাভাবিক ছিল। ৷র্মি পরকালের দাবির মধ্যে সুস্থিত্রির্চনায় তার ছিন সহজ নৈপুণ্য ; সংসারকে তিনি বশ করেছিলেন রান্নাঘর এবং নিরলস সেবার সূত্রে ; আর টাঁর ঠাকুরঘরে ছিল বেসুমার দেবদেবীর রাজত্ব। বিরাট পরিবার এবং আখ্ীীয় অভ্যাগতদের বিচিত্র দাবিদাওয়া মিটিয়ে যেটুকু বাড়তি সময় তার মিলত তা ছিল ভ্রতপার্বণ, উপবাস অনুষ্ঠানে ঠাসা। কিস্ট্ ধর্মবিশ্ধাসের ভিন্ন রূপও আমার একেবারে অপরিজ্ঞাত থাকে নি। শৈশবকৈশোরে একদিকে যেমন ঔনেছি পুরোহিতের মুখে শনি-সত্তনারায়ণ-লক্ষ্মীর পঁচালি এবং গ্রহস্বস্ত্যয়নের মন্ত্র, অন্যদিকে তেমনি তনেছি সুগঙ্ভীর পিতৃকষ্ঠে বেদউপনিষদ পাঠ। খোলা বারান্দায় প্রতুষের অপসৃয়মান অন্ধকার; পিতার ভাস্করলোভন দেহের আর্জবে প্রথম আলোর রেখাকন ; তাঁর বিও্ধ উচ্চারণে সংস্কৃতের উদাত্ত ধ্বনিতরঙ, পদার্থ না বুবেও অনুভব করতাম এমন এক উপস্থিতির या মধ্যুয় এবং অসংকুচিত, প্রো্দ্জন, স্বয়স্তর এবং নির্ভীক।

পরিবেশের মধ্যেও ছিন ধর্মের দুই সমাত্তরাল ধারা। স্কুনরুপী গোয়ালটির দিন ऊুরু হ'ত ভবতারিনীর কাছে প্রার্থনা দিয়ে। পাড়ায় ছিল ছেটোবড়ো মন্দির এবং বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন সার্বজনীন পৃজা-পার্বণের প্রাহুর্य ; পরিজন পড়োশীদদর মধ্যে অনেকেই ছিলেন মাদুলি-তাবিজের চলন্ত বিজ্ঞাপন। উত্তর কলকাতার এই বাঙালী

হিন্দুমধ্যবিত্ত অঞ্চালের বেশিরভাগ বাসিক্লাই ছিল্লেন কালীওক্ত ; তাদের হাম্বাধ্বনির মধ্ধে শক্তির পরিচয় কতোখানি ছিল জানি না, কিস্তু ততে যূথচারিত এবং সংবেশনের প্রকাশ ছিল সুস্পষ্ট। কৃষ্ণভক্ত এবং রামভক্তদের পাড়া ছিল যথাক্রুমে আরও কিছুটা উত্তরে এবং পশ্চিমে ; সামনা খানিকটা পুবের দিকে এগোলে আঞ্নাভক্টদের দেখা মিলতে।। সে দিকটা আমদের কাছে ছিল নিষিদ্ধ, কিস্ত্ রাজনৈতিক আন্দোলনের দৌলতে কালীভক্ত এবং আল্মাভক্তাদ্র মধ্যে সংঘর্ষ ক্রমশই সে-যুগে প্রবলতর হয়ে উঠছিল। সেই দাঙ্গাহাঙামার বেসব বিবরণ বয়স্কজনদের মুথে আমরা ধ্ততাম ত পৌরাপিক সুরাসুর যুদ্ধের মতোই রঞ্জিভ, রোমহর্ষক, এবং てৈওুনার্সপ্পি।

অপরপক্ষে পারিরেশিক অন্য ধারাটির সাঙ্গে কিম্রুট আমার পরিচয় ঘটে কিশোর বয়সে। এটির প্রধান সূত্র ছিল রবীৗ্র্ণংগীী। রবীৗ্র্রনাথের গানে পূজ্জা, প্রেম
 রবীন্দ্রসংগীতে ধর্মচেত্নার অভিশ্রবণ প্রায় অনবচ্ছিন্ন। ঔপনিষদিক ব্রস্ন থেকে পৌরাণিক শিব, বৈষ্ণবের রাবাকৃষ্ণ থেকে বাউলের মনের মননুষ তার বিভ্টিন্ন গানে কখনো পরিশ্রুত, কখনো কেলাসিত, কখনো পরস্পরে অভিসারী, কখনো বা পর্যায়বৃত্ত। পিত, প্রভু, সখা, প্রেমিক, কবি, নর্তক, রহ্সস্যময়ী নানা রূপে তাঁর ঢ.দবতা তাঁর কল্পনায় প্রত্যক্ম হয়ে উঠোছ্ন, এবং সুরেব্ৰুপ্পরিণামে সেইসব রূপ নাঙ্তিকের
 অল্পবয়সেই আমি দেথেছি।

ফলত ধর্মে অনুরাগ থাকলে র্রু্ধীরে যৌবনে একটি না একটি ধর্মীয় বিকল্প
 হিন্দুর মতো আমিও বিকল্পরোধকে অগ্রাহা করে বিভিন্ন বিশ্ষাসের মধ্যে অপাটবমুক্তু বিशারের কৌশল অর্জন করতে পারতাম। নিজের নির্ঞ্ৰান নিজে বিশ্লেষণ করতে পারি এমন সামর্থ্য আমার নেই ; সুতরাং আমার নাস্তিক্যের পিছলে যদি কোন গূট়েষা থেকে থাকে তার নির্দেশ আমি দিতে পারব না। যতটুকু বুঝতে পারি আমার মধ্যে প্রথম থেকেই জিজ্গাসাবোধ অত্যত্ত প্রবন, এবং ধর্মবিশ্বাসে আশ্রয় না নেবার প্রধান কারণ সম্ভবত আমার মধ্যে এই বিপ্রতীপ প্রশ্নশীলতার উপস্থিতি। ধর্মবিশ্বাসে সব প্রশ্নেরই উত্তুর মেলে ; কিস্দু অল্পবয়স থেকেই লক্ষ করতে ঔরু করি যে সেসব উত্তরের মধ্যে না আছে সুসংগতি, না যায় তাদের মেনানো দৈনন্দিন প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার সন্গে। ধর্মীয় উত্তু প্রশ্নের্ধ্বতা দাবি করে, এবং এই দাবিকে মেনে নেওয়া আমার কাছে কোনদিনই সংগত ঠেকে নি।

অবশ্য ধর্মের কোন সামান্যাভিখান পাওয়া শক্ত এটা কৈশোরেই নজরে আসে, এবং একদিকে ইতিহাসচ্চা ও অন্যদিকে নানাদেশে ঘোরার ফলে এ তথ্য ক্রুমেই আরো স্পষ্টতর হয়েছে যে সমাজসভাতার মতো ধর্মের রূপও বিচিত্র। প্রতি ধর্মের
১২৪

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

শাચা্রশাথাও বহ্, এবং বিভিন্ন ধর্गীয় সম্প্রদায়়র মধ্যে মিলের চাইতে অমিলই বেশি প্রতাক্ক। এই বৈচিত্র্য লক্ষ করার পরও সম্তবত বলা চলে যে অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষ যাকে ধর্ম আথ্যা দিয়ে থাকেন তার কয়েকটি সাধারণ লশ্ষণ আছে। এই সব লক্ষণের একটি বিস্তারিত তালিকা পেশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু নাস্তিকেরা যেসব কারণে ধর্মবিরোপী সেতলিকে কিছুটা পরিশ্ছৃট করার জনা এইসব লক্ষ্ণ,ণর মা,্য্য কয়েকটির উম্মেথ ও আলোচনা সংগত মনে করি। তারপর সেই প্রকরাণণ আমার কিছ্র জিজ্ঞাসা উপস্থাপিত করব।

## দूই

সব ধর্মের কেন্টেরেই কতকগুলি স্বকীয় প্রত্য় বর্তমান, এবং প্রত্যেক বিশেষ বিশ্শে ধর্মের অনুরাগীরা দাবি করে থাকেন্ন যে তাঁদদর ধর্মের স্বকীয় প্রত্য়গলি অপ্রতর্ক্য, জনপেক্র, সর্বজনীন এবং স্বয়ংসিদ্গ। এই দাবির সমর্থনে কোন য়ক্তি প্রমাণ মেলে না ; যখন কেউ কেউ যুক্তি খাড়া করবার চেষ্টা করেরন, তখন বিশ্লেষণ করললেই চো:খ भড়़ তা যুক্তি নয়, যুক্ত্যাভাস মাত্র। তথ্যসং্রহ, পরীশ্ম-নিরীশ্ম, আবিकার উস্ভাবনের সূত্র বিশ্পজগৎ এবং তার উপাদান ওপ্পথবীর অধিবাসী এবং তাদের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞন গত তিন্ট্র্র্ হাজার বছরের মধ্যে অনেক


 আল্লা বা যিহোবার অঙ্তিত্ব মেপ্রে ৷̈ওয়াই যথেষ্ট নয় ; তারই সঙ্গে ধার্মিকেরা দাবি করেন যে বেদ অভ্রান্ত, বা ভগবদগীতা কৃষ্ণরূপী ঈশ্বরের নিজস্ব বাণী, বা যিহোবা মোজেসকে অথবা আল্লা মহম্মদকে বেছে নিয়়়ছিলেন তাঁর নির্দেশ প্রচারের জন্য, বা যীঙ ঋশ্বরের একমাত্র পুত্র, বা চৈতন্যা, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি বাক্তি এক-একটি অবতার পুরুষ্ষ ইত্যাদি, ইত্যাদি। এমনকি ঈশ্বর, আল্মা অথবা যিয়োবা জাতীয় কাউাক যিনি আশ্মসমর্থনে টানেন নি, সেই বুদ্ধ এমন পূর্ণজ্জান অর্জ্জন করেছ্নে বালে দাবি করা হয়় থাকে যে জ্ঞান প্রশ্নাতীত এবং প্রমাণাতীত।

এখন এই ধরনের দাবি মোন নিলে তারই অনুসিদ্ধাশ্ত হিসেবে আরো অনেক দাবি স্বীকার করতে হয়। ধর্মের যাঁরা প্রবর্তক এবং প্রচারক প্রমাণ-নিরপো্ক প্র্ধিকারের সৃত্রে অতিপ্রকৃত যে-কোন ঘটনাই তাঁদের ক্ষেত্রে সন্তব। যল ভক্যাদর কাছে বুদ্ধ হয়ে ওঠেন রহস্যাবৃত এক জাদুকর, মোজেস অনুচরদের নিয়ে অনায়ায় .হেঁটে সাগর পেরিয়ে যান, কৌমার্য অক্ষত রোখই মেরী জন্ম দেন যীঔকে, মহম্মদ সশরীরে স্বর্গে ঘুরে আসেন, কৃফ্ঞ একই সা্গ ব্হ নারীভ উপগত গন, রামকৃষ্ ভকক্র বিশ্পরূপ দর্শন করান, অরবিঙ্দ্দর মৃত্যুর পরে তাঁর নাভিকুঙ থেকে

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

অলৌকিক জ্যোতি উৎসারিত হতে থাকে, সঁইববাবা হাত ঘূরিয়ে আঙটি, ঘড়িজাতীয় নাড় দেখান। অতিপ্রাকৃত এবং আপ্বাক্যকে মেনে নিলে তখন আর আভ্যতরীণ সংগতি কিংবা প্রতিষঙ্গের প্রশ্ন তোলা চলে না। অতি-প্রাকৃতের সমর্থনে কোন যুক্তিপ্রমাণ মেলে না, এটাই ধর্মববশ্ষসের বিরুদ্ধে নাস্ডিকের প্রধান দার্শনিক আপত্তি নয় ; তার প্রধান আপত্তি ধর্মবিশ্গাসের প্রম্নোর্ধ্বতার দাবি সম্পর্কে। জিজ্ঞাসার সৃত্রে বিজ্ঞানের উদ্ডুব ও বিকাশ ; সেই জিজ্ঞাসাকে ধর্মবিশ্ধাস রুদ্ধ করে বলেই নাস্তিকের বিচারে ধর্ম ক্ষতিকর। প্রকৃত বস্তু বা ঘটনায় অপ্রকৃতের আরোপ বা উৎপ্রেক্ষণ ধর্মমাত্রেরই বৃত্তি ; তার ফললে সত্য-অসত্যের ভেদ অম্পষ্ঠ হয়ে আসে, প্রকম্পর বিচার ও পরীক্শ নিষ্প্রत্ ত্গন হয়ে পড়ে, জ্ঞানের বিকাশ ব্যাহত হয়।
 তাহলে মানুষের ইতিহাসে তার ‘্রভাব হয়তো এতটা মারাঘ্যক হ'ত না। দাবিকে প্রতিষ্ঠা করার জনা ক্মন প্/র!জন, এবং ফমতার অনাতম প্রধান সৃত্র হচ্ছে সংগঠন। কোন একটি ধর্মের মূল প্রত্য়গুলি যাঁর কল্পনায় প্রথম আকার পায় তিনি যথন লোকালয়ে সেই প্রত্য়গুনির প্রধান উদ্দ্যেগী হন তথন তাঁর কিছ্ন ভক্ত এবং অনুরাগী জোটে, এবং তাঁর স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাদের নিয়ে একটি ধর্মীয় সংগঠন গড়ে উঠঠ। এই সংগঠন নানা ধরনের হতে পারে ; এবং সেই ধর্ম্রে প্রভাব ব্যাপক হবে কি হবে না এবং যদি হয় তা হতে কতটা স্ক্রী লাগবে, তার একটা কাজ চলা গোছের হিসেব করতে গেলেও নানা তথ্য ঙ্রার্ৰী দরকার। কিক্তু মোটামুটি বলা চলে যেসব প্রত্য়ীরা সম্প্রচারে সম্পূর্ণ বীত্যুপ্欠 এবং অকারণে পর্বত, গহ্রে বা অরণণ্যে

 সংগঠন, এবং প্রতিষ্ঠাত নিজে यদি সংগঠক না হন তহলে তাঁর অন্তত কয়েকটি তেমন ভক্তের প্রয়োজন ঘটে যাঁরা তাঁকে ওজস্বী ভাষায় বश্জনের সম্মুথে সম্প্রচারিত করবেন, এবং যাঁদের সংগঠনের সামর্থ্য অসমান্য। যীษর এইরকম কয়েকটি প্রচারক ভক্ত জুটেছিন যাঁরা তাঁকে কেন্দ্র করে অজস্র প্রতিপ্রাকৃত ঘটনা এবং অতিকথা রচনা ও রট্না করেহিলেন। ভারতবর্ষে এ-জাতীয় উদাহরণের কোন অভাব নেই। গত শতকের শেষদিকে রামকৃষ্ণকে প্রাধিকারী খাড়া করে বীর্যবান ও বাঙ্মী ভক্ত বিবেকানন্দ যে-সংগঠনটি গড়ে তোলের মার্কিন্নর বিভিন্ন শহরে এথনো তার শাখাতুলি সক্রিয়। ঢাঁর মডেল ছিলেন সম্তবত জেসুইরা, আবার তার প্রতিষ্ঠানকে মডেল করে সম্পতিকানে অনেকঞুলি হিন্দু মিশনারী শ্রত্ষ্ঠান গ৮ড় উঠেছে মার্কিনী তরুণ-তরুণী মহলে যদের বিশেষ রবরবা :
 থাকে যাদের কোন যুক্তিতেই সমর্ধন করা দুঃসাধ্য। যে-বাক্তির অভিজ্ভে। কম্ৰনা এবং প্রত্যসমষ্টির উপাদানে একটি বিশেষ ধর্ম রচিত হর্যেছিিন াঁঁর জ্রাধিকারকে
fศыারারাষ্ব করবার প্রয়োজনে তাঁর ওপরে দেবত্বারোপ অবশাজ্তাবী। ধর্মের সজ্গে 4শlol: এটিই অন্যতম প্রধান পার্থক্য। বুদ্ধ নিজে নির্বণের কথা বললেও চেলারা
 గ., ৩৩, বিহার ইত্যাদি পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে। তাঁর জীবনে নানা অতিপ্রাকৃত প্টিার সমাবেশ মুখ্যত ভক্তেদের প্রয়েজনেই কল্পিত। অপরপক্ষে সক্রেটিসের ("'\$cত্রে দেবপ্নারোপ বা তাঁর জীবনে অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমারোহ হয়নি কারণ তিনি ।.কান ধর্মের প্রতিষ্ঠাত নন, এবং প্নেটো তার তুরুর প্রাধিকারের ভিত্তিতে কোন ধর্মীয় সংগঠলে গড়ে তোলায় উদ্যোগী ছিলেন না। ভারতবর্ষে, এমনকি বাংলাদেশেও ব্রাম্মধর্ম যে বিশেষ জনসমর্থন পায় নি তার অত্তত একটি কারণ রামমোহন মহাব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ হয়েও কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি দাবি করেন নি। এবং তার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সद্লেও দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র অথবা শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁকে দেবতা বা অবতাররূপে উপস্থিত করার প্রয়াস করেন নি। আসনে ভ্রাদ্মধর্মর মূল্লেই একটি স্ববিরোধ চোখে পড়ে। রামমোহন একদিকে বৈষ্ঞানিক শিক্ষা, প্রায়োগিক দর্শন এবং আরোহী অনুসস্ধানের প্রবল সমর্থক ; অন্যদিকে তিনি উপনিষদের ত্ট্বেকে এমন প্রাধিকার দিয়েছেন যা ঘোষিতভাবে অপ্রতর্ক্য। ব্রস্মজ্ঞনের সজ্গে বিজ্ঞানের কোন রফা অকब্পনীয়। কারণ প্রথয ক্ষেত্রে জ্ふান শাশ্বত এবং অব্য় রূপে কল্পিত, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জ্ঞান স্বীক্শীভীবেই সীমাব্দ, বিচারসাপেক্ষ, পরিবর্তনশীল, সেখানে নতুন তথা আহন্তধে ব্বা বিচার-বিশ্লেষণের ফলে প্রচনিত

 প্রসার লাভ করে নি, দর্শনরূপে স্ডড়ে ওঠে নি। অপরপক্ষে রামকৃষ্ণে দেবত্যারোপ করে বিবেকানন্দ ওধু স্বদেশে নয়, বিদেশেও ভক্ত আকর্ষণ করেছিলেন এবং তাঁর পরিকক্পিত সংগঠনের নিয়মানুগতা, বিও্তসম্পদ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি বর্তমানে অনেক রাজনৈতিক দল ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চাইতেও বেশি।

ধর্মীয় সংগঠন গড়় উঠলে তখন তার কাজ ত্যু প্রচারে আবদ্ধ থাকে না। সেসব প্রত্য়য এবং তাদের সঙ্গে জড়িত অতি প্রাকৃত কাহিনী-কিংবদস্তী ধর্ম-সংগঠনের आদিম মূলধন, তাদের যাথার্থ্য সম্পর্কে কেউ সশশয়ী হলে তার কঠ্ঠরোধ করার জন্য সংগঠন উদ্যোগী হয়ে ওঠঠ। ধর্ম-সংগঠনের কর্মসৃচীর একদিকে যদি থাকে আপ্তবাক্যের প্রচার, অন্য দিকে তাহলে দেথা যায় জিজ্ঞাসুনিধন-যজ্ছ। প্রচারের রূপটা মোটামুটি স্পষ্ট, কিস্দু নিধনক্রিয়া সবক্ষেত্রে সমান প্রত্যক্ ন নয়। থৃষ্টধর্ম এবং ইসলামের ইতিহাসে দুটি দিকই অত্যত্ত প্রবল ; বইইবেল এবং কোরানের প্রচার শখ শব্দের জাদুর উপরে নির্ভর করেনি, তার জন্য বারবার অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ ঘটেছে। যাঁরা অন্য ধর্মের লোক অথবা অবিশ্ধাসী তাঁদেরই ওধু জবরদঙ্ঙি করে নিজের ধর্মে ভেড়াবার চেষ্টা হয় নি, নিজের ধর্মের মধ্যে যাঁরা কর্ত্থপক্কের ব্যাথ্যানে কিছू সন্দেহ

প্রকাশ করোছ্ন ব্যত্যয়ী বলে তাঁদেরও প্রভৃত অত্যাচার সইতে হয়়ছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্ম্রের এই হিংস্র অসহিষুত্ত আমাদের যুগে বরত্তছে ফ্যাসিজ্ম্ম এবং কমিউনিজ্ম্ নামা দুই রাজনৈতিক ব্যাবস্থায়। অন্তত এদিক থেকে শেবোক্তরা ধর্মীয় ঐত্র্যের উত্তরাধিকারী।

आপাতদৃষ্টিতে হিন্দূধর্মে এই হিম্র্রত তত স্পষ্ট নয়। তার কারণ নানা, কিন্ত্র কারণ যা-ই হোক হিন্দুধর্মের ক্কেত্রেও অস্তত দুটি প্রাসপ্পিক লশ্ষণ অগ্রাহ্য করা অসংগত। এই উপমগাদেশের ইতিহাসে ভাবনাচিতার ক্ষেত্রে এক সময়ে চার্বাক এবং বৌপ্ধদর্শনে জ্জ্ঞ্গাসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিন। ঢার্বাক বা লোকায়ত চিস্তার প্রতি সহিষৃণ্তার বিশেষ চিছ্ন এদেশে দেখা যায় না, বস্তুত ঐ চিন্তার সূত্রাদি যেভাবে বিকৃত এবং প্রায় অবলুপ্তু হয়েছে তা থেকে ধর্Aীয় হিিস্রতার ও অসহিষুত্তারই প্রমাণ মেনে।² রৌদ্ধজিজ্ঞাসা সষ্যবত বুদ্ধ এবং বোধিসদ্ব পৃজার প্রভাবে নিজে থেকেই ক্ষীণ হয়ে আসে। দ্বিতীয় দিকটি এর চাইত্ও বেশি ভয়াবহ। হিন্দুধর্মের মুখ্য বাহন সমাজ-সংগঠন, आচারবিচার, পৃজা খ্রায়শিচিত্ত ইতাদি। হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা নিজ্রেের উচ্চজাতি বলেে ঘোষণা করে এসেছেন অধম জাতিদের সম্পর্কে তাঁদের ধারণা এবং শশমোক্তদের প্রতি উচ্চজাতিদের আচরণ সব চাইতে অসহিষ্ণ এবং সহিংস ধর্মদেরও সম্তবত হার মানায়। এদেশের ইতিহাসে তার প্রদুর পরিচয়
 ধর্মীয়-সামাজিক অসহিষ্ণেত্ত বিশেষ কম্মো


 উচ্চবর্ণর লোকেরা প্রবল আঘাত হেনেছছ। সংবাদপাত্রে প্রায় প্রত্যহই 'হরিজন’দের বা ‘দলিত’দের উপরে সুপরিকब্পিত আক্রন্পণে বিবরণ প্রকাশিত হয়।

ধর্সীবিশ্ধাসীরা তুরীয় এবং অপার্থিবের কথা বলढলেও নথিপত্র ৷থেকে দেখা যায় পার্থিবের প্রতি তাঁদের আকর্ণণ কিছ্মমাত্র কম নয়। ব্যক্তিগত ব্যতিক্রম নিশ্চয় আছে, কিক্তু সংগঠন গড়ে উঠলেই জমিজমা, বিজ্তপ্রতিপ心ির প্রয়োজন ঘটে; তখন আশ্রমকে কেন্দ্র করেই আকার নেয় জমিদারি, লেনদেন, মুনাকা ইত্যাদি। বৈষয়িক স্বার্থের খাতিরে ধর্মপ্রতিষ্ঠানেরা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সমর্থক হয়ে ওঠেন-তেমন শক্তি সঞ্চয় করতে পারলে তাঁরাই হন সেই বাবস্शার প্রধান ধারক এবং পরিচালক। অন্যথায় রাজা, জমিদার, ব্যেসায়ীদের সক্গে তারা খাতির পাতান্নার উঢ্দ্যেগী হন। এই ক্ষোত্র পুব এবং পশ্চিমের অভিজ্ণতায় ঘুব একটা ফারাক দেখা যায় না। চার্চই ওখু প্রহরর বিষয়সম্পত্তি করে নি ; এদেশে মঠমন্দিরকক কেক্দ্র করেও বিস্তর জমিদারি ও মহাজ়নী ক্যরবার গড়ে উঠেছে। সম্প্রত্কিকালে এই খ্রক্রিয়ায় ছেদ ঘটেছে মনে করার কারণ দেখি না। শাদা, কালো, ছলঢৈদ, (.5ারুয়া, লাল, নানা রঙের উর্দি চাপিয়ে
fিfভম ধর্মীয় ষ্রতিষ্ঠান এখনো পরমার্থের নামে বিস্তুর অর্থ সংগ্রহ করছ্নে এবং সেই অ্ নানারকম মুনাফাজনক শোষণের বাবসায়ে খাটিয়ে যাচ্ছেন।

ধর্মের বিরুদ্ধে নাস্তিকের মুখ্য অভিযোগের একটি হল এই যে পাহারাওয়ালা এবং সৈনাবাহিনীর চাইতেও অনেক বেশি সাফল্যের সঙ্গ ধর্মপ্রতিষ্ঠানরা প্রতিষ্ঠিত অসাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখায় সাহায্য করে এসেছ্নে। সব সমাজেই কম বেশি অসাম্,, অত্যাচার, শোষণ এবং পীড়ন বর্তমান। তার ফলে যে বিক্ষোভ ইওয়া স্বাভাবিক, ঋ্ষ্যাশানীরা তাকে দমন করার জন্যে পাহারাওয়ানা এবং সেনাবাহিনীকে নিযুক্ত করবেন, এটা প্রত্যাশিত। কিঅ্তু গায়ের জোরে দমনের চাইতে মনের ভিতর থেকে বিক্ষোভকে সংবেশিত করা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কাছে ঢের বেশি কাম্। এই কাজটি ধর্মের মারফৎ সব চাইতে সাফল্যের সঙ্গে করা চলে। "আদিম পাপ"-এ কিংবা জন্মান্তরবাদে বিশ্ষাস যদি ব্যাপক এবং দূঢ়মূল করা যায় তাহলে গ্গানিকর ব্যবস্থার বিকুদ্ধে বিদ্রোহ নিরর্থ হয়ে পড়ে। যা আছে তা দৈবাদিষ্ট ও অসংগত নয় এটা যদি একবার মেনে নেওয়া যায়, তাহলে পরিবর্তনের জন্য আর কোন উদ্দ্যোগ উৎসাহ প্রবল হতে পারে ন।। জিজ্ঞাসা সর্মোহিত হলে ধর্মবিশ্ধাসীদের যেমন সুবিধে হয়, প্রতিষ্ঠিত অসাম্য এবং শোষণের বিক্ণেদ্ধে বিক্ষোভ ভিতর থেকেই ভোগবৃত্ত হলে সেই ব্ববস্शায় যাদের কাল়েমী স্বত্ব আছে তারা নিশ্চিষ্ত বোধ করতে পারেন। এক্ষেত্রে ধর্মের "অবদান" সুবিদিত (○)

জিজ্ঞাসার চাপে যদি আমি নাস্তিক হহ্যুোকি, সেই নাঙ্তিক্য প্রবলতর হয়েছে প্রতিষ্ষিত ব্যবস্থার প্রতি ধর্মীয় প্রতিনাালুर্রে চেহারা লহ্ম করে। ছেলেবয়েস থেকে পথঘাটে দেখেছি ভিখারী, কুষ্ঠরেোী, অর্ধাহারী অনাহারী স্ত্রী-পুরুষ। কেন তাের এমন অবস্থা এই প্রশ্মের উত্তব্টু নেনেি পৃর্বজন্মের পাপকর্মের এই নাকি ফল। পৃর্বজন্মে কে কী করেছে ইতিহাসে তার কোন হদিশ মেলে না। অপরপক্কে সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণ করলে এইসব দুঃখখর কিছূটা হেতু নির্ণী সষ্বব ; এবং হেতু জানলে দুঃখ দূরীকরণের, অন্ততপক্ষে লাঘবের প্রচেষ্টা করা যায়। বড়ো হয়ে দেখেছি বাপক দুর্ডিক্ষ এবং মহামারী, যুদ্ধ এবং সাম্প্রদায়িক হত্যাকাড, তনেছি জার্মানীত ই ইদিনিধনের ভয়াবহ কাহিনী, পড়েছি নিগ্রোদের ওপরে শ্বেতকায় মার্কিনীদের অত্যাচারের কথা, সোভিয়েট ইউনিয়নে দাসশিবিরের বিবরণ। এসব দেখা জানা পড়ার পরও যাঁরা বোঝাতে চেয়েছ্নে জগতে সব-কিছूর পিছনেই কোন মগলময় উদ্দেশ্য আছে, শেষ পর্যত্ত সব অত্যাচার, অবক্ষয়, যষ্রণার পিছনে কোন পরমকারুণিক অস্ডিত্ব সক্রি⿰亻ৰ, তাঁদের বাাখ্যাকে গ্রহণ করা সম্ভবপর ঠেকে নি। বরং মনে হয়েছে মার্কস, «ాয়েড, রাসেল প্রতৃতির রচনায় মানবীয় অবস্থার কয়েকটি নির্ভরযোগ্য সৃত্রের নির্দেশ পাওয়া যায়, এবং এই সৃত্রগুলি পথনির্দেশক হলেও প্রশ্নোর্ব নয়। শরীরের মরো সমাজের ক্ষেত্রেও কারণ জানা থাকলে অস্বস্থ্য থেকে স্বাস্থের দিকে যাওয়ার চেষ্টা সজ্তবপর; এবং কোন পরমজ্ঞান দাবি না করেও

(অথবা দাবি না করার ফলেই) চিকিৎসক যেমন দায়িত্বশীল ও সক্রিয় হতে পারেন, একজন বিবেকী নাস্তিকও নিজের জানের সীমা সম্পর্কে সচেতন থেকেই তেমনি অসাম্ এবং অত্যাচারের প্রতিকরের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারেন। তাঁর নির্ভর দেবতা, গুরু, মষ্ত্র অথবা অতিপ্রাকৃত শক্তি নয় ; তাঁর নির্ভ́র অভিজ্ভত, যুক্তি, মমতা, উদ্যোগ, সহযোগিতা এবং নিজের ও সকল মানুষের প্রতি অনড় দায়িত্ববোধ।

## তिन

কিক্তু যদিও আমি চিস্তার দিকে থেকে সম্পূর্ণভাবেই নাস্তিক, ত হনেও ধর্মকেে স্রেফ এক ধরনের মানসিক আফিম বলে খারিজ করা আমার কাছে যুক্তিসংগ্ত לেকে না। কেন ঠেকে না সে-কথ্যা বলার ভিতর দিয়ে ধর্ম সম্বল্ধে আমার কৰ্যেকটি জিজ্জাসা স্প্ট্রতর হত্যে উঠবে আশা রাখি।

ধর্মায় প্তত্যায়াবলীর সমর্থনে যে সব যুক্ত্যাভাস খাড়া করা হয়ে থাকে তার গদিচ নিতা্যই নড়বড়ে এবং ধর্মপ্রচারের ইতিহাসে জ্জ্ঞ্ঞসার উপস্থচ্ছেদ এবং মর্ষকাম ও ধর্ষকামের প্রাবন্য যদিও সবিশেষ প্রত্যক্ষ, তবু অন্তত 心িনটি কারণে ধর্মকে আমি ব্যাম্মেহমাত্র মনে করি না। প্রথমত এমন কয়েকক্জন ব্যক্তিকে আমি দের্থ্ছি এবং

 সমভাব, ইত্যাদি, যা আমার বিচারে অত্তুষ্ঠে মৃন্যবান। তার অর্থ নয় যে এইসব গুণ
 তাদের ধর্মবিশ্পাস থথকে বিচ্ছিন্ন ক্কির্রী বোধ হয় যায় না। ফলে মনে প্রশ্ন ওঠে, ধর্মের সঙ্গে এইসব গুণের সম্পর্ক কী? "চতুরঙ্গে"র জ্যাঠামশায়ের চরিত্রে যেসব গুণের সমাবেশ ঘটেছিন তদের উদ্ভব এবং পোষণের জন্য কোন ধর্ম-বিপাস প্রয়োজন হয় না। আমার সমকালীন ও ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত যে অল্প কয়েকজন বিশিষ্ট বাক্তি আমার চরিত্র ও চিন্তায় প্রভাব ফেলেছ্নে-যেমন বর্দ্রান্ড রাসেন, মানবেন্দ্রনাথ ও এলেন রায়, রাজশেখর বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আলবের কামু প্রভৃতি—তাঁরা কেউই ধর্মরবশ্পাসী ছিনেন না। কিষ্ত যে অল্প কয়েকজন পরিচিত ধর্মবিপ্পাসীকে আমি শ্রদ্ধা করি, তাঁর৷ কি ধর্মের আশ্রয় ছাড়া তাদের সদতুণণুিকে ওভনাস্তিক্যের আক্রমন থেকে রক্শ করতে পারতেন ? ধর্মবিপ্ধাস যদি তাঁদের এইসব তণাবনীর রক্ষণে এবং বিকাশে সাহায্য করে থাকে তাহলে নিজে নাঙ্তিক হওয়া সর্বেও তাঁদের সেই বিশ্পাসকে আমি অশ্রদ্ধা করতে পারি না।

দ্বিতীয় কারণটি প্রথমটির চাইতে স্থানে কানে অনেক বেশি ব্যাপক। গত পঁচচহাজার বছরের ইতিহাসে একদিকে যেমন ধর্মীয় মৃঢ়ত এবং অসহিষুত্তার অজস্র নজির মেনে, অন্যদিকে তেমনি শিল্রে, সংগীতে, কাব্য ধর্মের বিস্তীর্ণ এবং

গভীর প্রভাব নিতাত্তই প্রত্যক্ষ। আধূনিক যুগকে যদি বাদ দিই তাহলে সম্ভবত একथा বলা চলে বে মানুষের সৃজনশীল কন্দনা এবং বিবিধ শিল্পকর্ম্ম তার রূপায়ণ অনেকখানিই ধর্মবিশ্ষাসের দ্বারা চিহ্ছিত। সারনাথের বুদ্ধ, মথুরার বিষ্ণু, এনিষ্যান্টার শিব, অথবা মমম্মপুরের মহিষমর্দিনীকে বাদ দিয়ে এই উপমহাদেশে ভাস্কর্যের ইতিহাস অকল্পনীয়। ধর্মীয় স্থাপত্যের অসংখ্য বিস্ময়কর উদাহরণ দেখতে পাই মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের উৎকাঙ্ক্পায়ী গথিক ক্যাথিড্রালঔলিতে, পশ্চিম এশিয়ার নীলাভ মসজিদ মিনারেটঔলিতে, সাচী স্থৃপে, ভুবনেশ্বর-কোনারক-খাজুরাহের রূপোৎকীর্ণ মন্দিরণুলিতে। ওধু যে ভারতীয় সংগীতের একটি প্রধান অংশ ধর্মীয় বিশ্ধাসের সঙ্গে যুক্ত তা নয়, ইয়োরোপীয় সংগীতেও ধর্মীয় প্রভাব দীর্ঘকাল ধরে প্রবল ও ফলপ্রসৃ । ইয়োরোপীয় সংগীত যাঁরা উপভোগ করেন তাদের দার্শনিক চিষ্তা যে-ধরনেরই হোক না কেন মোৎসার্ট, বেটোযেন হ্নাগনার কিংবা স্ট্রাভিনপ্সকির তুলনায় বাখ তাঁদের কম প্রিয় নন। এরই সঙ্গে নশ্ষণীয় যে সব দেশেই প্রাগাধুনিক যুগের কাব্যে ধর্ম খুব বড়ো অংশ জুড়ে আছে। দান্তের মহাকাব্য আজও আমাকে তেমনি মুभ্ধ করে যেমন করে অনেক বৈষ্ণব পদাবলী অথবা রাম্রসাদের শ্যামাসংগীত। ফলত কোন নাস্তিক যদি সুবেদী এবং রসিক হন, শিল্র, সংগীত এবং সাহিত্যের যদি তার অনুরাগ থাকে, তাহলে জ্ৰিন ন্থহ্ষ করতে বাধ্য যে ঐ জগতের অনেকটাই একদা ধর্মা্রিত ছিল, এবং আধুনিক্বীগ্রিও এই সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন হয় নি। বিশ শতকের কবিদের মধ্যে যাঁরা অাদ্মার বিশেষ প্রিয় তাঁদের মধ্যে যেমন আছেন সুধীন দত্ত, এলুয়ার ও নেরুদা ঞ্র্র্নি আছেন রবীল্দ্রনাথ, রিলকে ও এলিয়ট। অবশ্য প্রত্যাক্ষভাবে ধর্মের সঙ্গে য়ক্যুস্য় এমন স্থাপত], ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কন, সংগীত, সাহিত্য অতীতেও রচিত হয়েেছ্রে, বর্তমান যুগে এই বিয়োগ অনেক বেশি ব্যাপক এবং পরিস্ষুট। তা সদ্বেও প্রশ্ন থাকে, ধর্মবিশ্বাসের সন্গে শিক্পকল্পনার সম্পর্ক কী ধরনের ? এই সম্পর্ক কি সমাপতনের ? দু'এর মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে সন্নিধি দেখা দিয়েছিল তা কি আসনে আপতিক? অথবা এরা উভয়েই এক মানসউৎস থেকে উদ্ধৃত ? একের কৃশায়ণ অথবা অভিক্রাত্তির ফনে অন্যটি প্রবল অথবা দূর্বল হয়? এলিয়ট, ম্যারিত্যা প্রযুখ অনেকে অভিযোগ করেছেন আধুনিককানে আটিকক ধর্মবিশাসের জায়গায় বসাবার চেষ্টা হয়েছে এবং তাদের মতে এ-চেষ্টা নিতাহ্তহ অপচেষ্টা। এলিয়ট ওধু ধর্মবিপ্ধাসী নন, তিনি এ যুগের একজন প্রধান কবি এবং সাহিত্যসমালোচক। তার এই অভিযোগকে সাহিত্যানুরাগী নাস্ডিক কতটা গুরুত্ব দেবেন?

তৃতীয় কারণটি দ্বিতীয় কারণটি থেকে সম্পুর্ণ আলাদা, যদিও প্রথম কারণটির সঞ্গে তার যোগ আছে। প্রত্যেক ধর্মের কেন্দ্রে যেসব প্রত্যয় থকে তাদের মধ্যে অনেকগুলিই নীতিজাতীয়, অর্থাৎ বিপ্ধসীদের কাছে সেঔলি উচিত অনুচিতের


অভ্ত না হলে ধর্মাচরণ নিতান্ত কঠিন কাজ। তা সর্বেও বোধহয় বলা চলে যে প্রতি ধর্মের কেন্দ্রেই কতকతুলি নৈতিক নির্দেশ বিদ্যমান এবং বিশ্বাসীদের জীবনে এইসব নির্দেশের প্রভাব বহ্প্রসারী। মানুষের ক্ষেত্রে নীতিকে বাদ দিয়ে কী ব্যজ্তিগত को সামাজিক জীবন দूই-ই অকল্পনীয় ; কিত্তু অধিকাশশ মানুষ এমনকি এই আধূনিক যুগেও ধর্মের প্রাধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নীতি নির্দেশের প্রতি আনুগত্যের কথা ভাবতে পারেন না। মানুষের বোধ্বুদ্ধির কাছে অহিংসানীতির আবেদন প্রত্যাশিত ; কিস্ট জীবনে यাঁরা অহিংসানীতির অনুসরণণ উদ্যোগী তাদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মীয় সৃত্রে এই নীতি গ্রহণ করেছেন। কেউবা এই আদর্শে দীী্ষিত হয়েছেন বৌদ্ধ অথবা জৈন্য ধর্মের সৃত্রে, কেউবা থৃষ্টধর্ম বা বৈষ্বধধর্মের শৃত্রে। অহিংস নাস্তিক মানবতস্ত্রী অবশ্যই আছ্নে, কিন্তু এথনো পর্যশ্ত সংগঠনমৃলক কাজে তাঁদের উপস্থিতি কম ঢো:্ব পড়ে। সেবানীতির ঔচিত্য সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় ; কিন্তু দুঃস্থিত জনের সেবায় যাঁদের জীবন নিয়োজিত তাঁদের মধ্যে এমন ব্যক্তি খৃব বেশি মেলে না यারারা আপন আপন ধর্মবিশ্শাস থেকে সেবাব্রতের নির্দেশ পান নি। গৃহযুদ্ধের প্রচও আবর্তের মাঝখানে আমি দেত্খেছি করুণাময়ী ক্যাথলিক সেবিকাকে যিনি গভীর নিষ্ঠায় সর্বজনের পরিত্যক্ত কুষ্ঠরোগীদের একাকী শশশূষা করছেন। মহামারীর কেন্দ্রে দেখেছি বৌদ্ধ ভিক্ষুকে যিনি বিসৃচিকাক্রাত্ত রোগীদের সেবা এবং চিকিৎসা করছ্নে। তাঁদের সাহস, করুণা, সেবাবৃতি, সংগুঠন্টীমমর্থ্য ও দক্ষতা আমাকে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাব্যিত করেছে। কাবা, ভাস্কর্য, সংগ্গীট্তের মতোই অহিংসা এবং সেবাকে
 মতো মাদার টেরেসার ভিতরেও অ্র্সে মননমষাত্বের প্রকৃষ্ট প্রকাশ দেখতে পাই। কোন ধর্ম বিশ্পাস যদি এই নীতিবোেব্রে স্যায়ক হয়, তাকে অগ্রাহ্য করা অন্তত আমার বিচারের অসংগত ঠেকে।

অর্থাৎ যদিও অমি মনে করি দেবতা, ঈশ্বর, আশ্যা অতিপ্রাকৃত ইত্যাদি মানুষের কম্পনামাত্র এবং মানুষের পৃর্বে ও পরে অথবা মানুষকে বাদ দিয়ে এদের কোন স্বতষ্ত্র अস্তিত্ব নেই, তবুও ধর্মকে ঔধুমাত্র কতিকর মনে করা আমার বিচারে অভিষ্ণোসম্পন্ন নয়। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, সেসব গুণ এবং ক্রিয়াকে মূন্য দিয়ে থাকি ধর্মীয় প্রত্যয় এবং চেতনার সঙ্গে তাদের কোন আবশ্যিক ও সার্বিক যোগ আছে কিনা। এ জাতীয় প্রশ্নের সর্বজনগ্রাহ উত্তর মেনা সহজ নয়, কিষ্টু এ-প্রশ্ন নিয়ে যাঁরা মুক্তমনে বিচার করবেন তাঁদের কত্যেকটি কथা স্মরণে রাখা দরকার। প্রথমত, ইতিহাসে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এমন কিছ্ম বাক্তির পরিচয় মেলে যাঁরা পৃর্ব্বেক্ত जুণরাজির অধিকারী, কিষ্ু যাঁরা ধার্মিকতার দ্বারা চিহ্তিত নন। এপিকুরসের ব্যক্তিগত জীবন সম্পক্কে বিশেষ তথ্য মেলে না ; কিন্তু জীবনকে একটি উদ্যানের মরো করে গড়ে তোলার বে আদর্শ তিনি উপস্থিত করেছিলেন তা থেকে তাঁর চরিত্রের কিছুটা নির্দেশ মেলে এবং সেটি ধার্মিকতার নয়। জিজ্ঞাসু সক্রেটিস অথবা

 প্রাbu










 ইতাদি এই বোধকে পৃষ্, বিঙ্টীণ অথনা বিক্ত কনতে পারে?















 রবীদ্দ্রনাথ্র অনেক গানে তার ধ্মবিশাস উদভাসিত, কিষ্ট তার ঘবি সম্ষক্কে একথ্যা কি বना চলে?


দেশকাল পপরিয়ে যখন তারা ভিন্ন যুগে，বিভিন্ন দৃষ্টিভপ্সিসম্পন্ন ন্ত্রী－পুরুষদের মনে আবেদন করে，তখন সেই আবেদনের প্রকৃতি কি ধর্মীয় সহানুভূতি থেকে স্বতস্ত্র নয় ？ সান্ত্র－এর ক্যাথিড্র্যাল সুবেদী দর্শকচিত্তে সে সম্রমাম্বিত বিস্ময়ের উদ্রেক করে তা কি ওখূ বিশ্বাসী খ্রীস্টানদের মধ্যে সীমাব্ধ？খাজূরাহোর মহাদেও মন্দিরের অশর্ষে সাড়। দেবার জন্য শৈব হওয়া কি প্রয়োজন ？আমাদের তৃষিত চেতনায় বৃধ্টির ধারার মতো যখন রবীন্দ্রসংগীত নামে তখন তার রস গ্রহণের জনা রবী ী্র্রনাথের ধর্মবিশ্বাসে জংশভাক হওয়া কি সকনের পক্ষেই নিতাশ্ত জরুনী？

ফলত ষর্মের জগৎ এবং শিল্পের জগৎ দীর্ঘকান ধরে পরস্পর থেকে গ্রহণ করে থাকলেও এ দুটি কি আলাদা জগৎ নয় ？সম্প্রতিকালে এ দুয়ের মধ্যে বাপপকভাবে বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে। কিত্ত ধর্মের ঙ্ষোত্র，অক্তত পশ্চিমে，অবসন্নত প্রকট হয়ে ওঠা সక্টেও একথা কি আদৌ বলা চালে বে শিল্পের ক্ষেত্রে গত একশো－দেড়শো বছরে নবনবোন্মেষশালী প্রত্ভিার অভাব ঘটেছে？স্ত゙দাল－বালজাক－জর্জ এলিয়া－ ডিকেস্প টলস্টয়－ৰ্রোবেয়ারের পর এসেছ্নে প্রুস্ত，জিদ্，ট্মাস মান，ভার্জিনিয়া উলফ，ফকনার，কাম，সার্ত্র ；দেগা－রেনোয়া－গোগ্যার পরে মাতিস্，পিকাসো， জ্যাক্সন পোলক，সিডনি নোল্যান ；হাউপ্ট্যান－ইবসেনের পর পিরান্ডেলো，

 দেয়，এবং সেই রূপ এমন প্রাণময় হতে পাজ্র্র্য যা আছে তার চাইতে এই কপ্পিত

 দুই ক্রেত্রের কষ্পজগতের মধ্যে 能衣 কি মৌলিক যারাক আগাগোড়াই ছিল না？ শিল্লের কম্পজগতের সঙ্গে আমাদের সম্পক্ক কি নিরাসক্ত এবং অপ্রয়োগবাদী নয় ？ অর্থাৎ শিল্রে যেখানে এবং যখন শিল্ররূপ স্বতস্রুভাবে স্বীকৃত হয় সেখানে এবং তখন এই প্রয়োগহীন নিরাসক্ত সঙ্ভোগই কি তার সক্গে আমাদের সম্পক্ককে চিহ্তিত করে না ？অপরপক্ষে ধর্মের কল্পজপৎ অনেকটাই কি প্রত্যাশাপৃরণের আশার দ্বারা বিধৃত নয় ？যষ্টই হোক আর পৃজাই হোক তার পিছনে লোভের উপস্থিতি কি একেবারেই অপ্রত্যক্বিত্তের ল্লেভ，ফ্ষমতার লোভ，যশের লোভ，অনায় করে শাস্তি না পাওয়ার লোভ，স্বর্গের লোভ，পুনর্জন্ম থেকে মুক্তির লোভ，শাস্তির লোভ，এইসব নানাবিধ লোভই कि প্রার্থনারূপপ প্রকাশিত হয় না？অবশ্য প্রার্থনাহীন ধর্মও আছে， কিক্ুু সে－ষর্ম খুব কম মানুষকেই আকৃষ্ট করে। পৃজা，প্রার্থনা，লাভের প্রত্যাশা—এসব বাদ দিনে ধর্মের কল্পজগৎ শীর্ণ হয়ে পড়ে। লোকেরা বুদ্ধ，রাম，হনুমান，ज্রীস্ট， মহম্মদ ইত্যাদির শরণ নিয়ে থাকে，কিন্তু কালিদাসের যক্ষ অথবা শেশ্সপীয়রের হামলেট আমাদের সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করে তা নিরাসক্ত এবং প্রट়োগপ্রতাশামুক্ত। অর্থাৎ ধর্মের সন্সে শিক্রের যে বাবধান আধুনিক ইতিহাসে
 আগাগোড়াই দূই কক্ষজগতের মধ্যে একটি সূম্ম এবং অর্থপূর্ণ পার্থক্য বিরাজমান।

## চার

এথন কম্পনা যদিও একটি বিশিষ্ট মানবীয় শক্তি তবু উপাদান-সং্গহ এবং সক্রিয়তার জন্য তাকে মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞত, অনুভব, বৃত্তি এবং ভাবের উপরর নির্ভর করত্ত হয়। নানা ধর্মর্র মধ্যে মানবকক্পনার যেসব বিচিত্র প্রকাশ চোখে পড়় তা থেকে দু’৩কটা সষ্ভাবা সৃত্রের এবং সেইসব সৃত্রের সঙ্গে জড়িত প্রশ্নের উম্লেখ করে এই আলোচনায় আপাতত ইতি টানব।

সন্ট্রাসবোধ এবং তা থেকে উত্তণণে আকাভক্ষা সষ্ভবত সব প্রতিষ্ঠিত ধর্মেরই একটি সামান্য লঙ্ষণ। এই সক্ত্রাসবোধ স্বাজাবিক, এবং এ থেকে কোন মনুষই যে কোনদিন সম্পুর্ণ মুক্ত হভ্তে পারবেন এমন আশা আমার অত্তত ন্নই। মানুষের তুলনায় যে বিশ্বপৃতিতে তার বাস তা এতই বিরাট !য অধিকাংশ মননুমের পক্ষে তার সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য ধারণা করাই ক.ৰিন : আংশিকভাবে ছড়া এই
 প্রবল এবং উদ্দেশ্যহীন শক্তি বারবার ব্যক্ত হয়ূ@্পী এই অভিজ্ভতার ফলে মানুষের

 বৌবনের পরে জরাকেও কেউ ट্বেকীতি পারে না ; অধিকাংশ মানুমের জীবনের ব্যাধি প্রায় নিত্যসঙ্গী। যুদ্ধ, গৃহষ্বুক্ন, দুর্বলের উপরে প্রবলের অত্যাচার, আহার এবং आশ্রয়ের অনিশ্চয়তা—পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এইসব অভ্জ্জোর সঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে অथবা পরোক্ষে পরিচিত। দেহের ঘেরের দ্বারা আমরা প্রত্তেরেই অপর থথকে বিচ্ছিন্ন, অথচ বাঁচবার প্রగ্য়াজনে আমদের যেমন আহার এবং আশ্রয় দরকার তেমনি দরকার স্নেই-ভালোবাসা-বন্ধূত্পের নির্ভরযোগ্য পারস্পরিক সম্পর্কের। এই সবই দুর্নভ, কিস্ুু যদি-বা ত্রেমন সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা যে টিকবে এমন নিশ্চয়তা নেই। ব্যাধি এবং মৃহ্যু প্রিয়জজকে সরিয়ে দেয় ; মনের নানা মর্ষকামী এবং ধর্ষকামী গৃত্তো বব্ধুতকে রূপান্তরিত করে শত্রুতায়, নৈকট্যের জায়গায় আনে অনতিক্রুম্য ব্যবধান। ভয় তাই মানুষের অস্তিত্বের অং্শ এবং এই ভয় থেকে মুক্তি মানুষ মাত্রেরই কাম্য।

আর এই ভয়ের সর্বজনীন অভিজ্ঞো এবং তা থেকে উদ্ধারের এই যে সার্বজনিক কামনা-উভয়কে নিজের অঙ্গীভূত করে বলেই কি ধর্মের আবেদন এত ব্যাপক এবং গভীর? যে-সংসারে সবই অনিশ্চিত, সেখানে রবীল্দ্রনাথের মতো আশ্চর্যভাবে সৃষ্টিশীল প্রতিজা বহ সময়ে মনে করেন তার জীবনে "কিছুই তো হন

না", সেখানে সব মানুষের না হোক বেশিরভাগ মানুষেরই চাই এমন কোন নিশ্চয়ত যা অবলম্বন করে সে বাচত্তে পারে। এই অনাক্রম্য নিশ্চয়ত শুধূ ধর্মই দিতে পারে, কারণ ধর্ম যে কম্পনাকে রচনা করে তা অপ্রত্কা কিট্ত নিরাসক্ত নয়। তাকে বিচার করা যায় না, কিত্ত তার উপরে নির্ভর করা যায়। ধর্ম একদিকে মানুষের ভয়, অসহায়ত, যস্ত্রণা এবং বার্থতার একটা ব্যাখ্যা দেয়, অন্যদিকে ধর্ম এই দশা থেকে উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি আনে। প্রতিশ্রুতির আবেদনকে প্রবলতর করার জন্য প্রায় সব ধর্মের মানুষের আশ্মপ্রত্য়রকে י্মীণ করে হীনতাভাবকে বাড়াবার চেষ্টা হয়। মানুষ মেহমুপ্ধ জীব, অথবা আদিম পাপে তার জন্ম—জাগতিক দুঃəথর এই ধরনের ব্যাখ্যার পর আশ্বাস দেওয়া হয় বুদ্ধ, শিব, বিষ্ণ, মহম্মদ অথবা খ্রীস্টের শরণ নিনে আর ভয় থাকবে না। এঁরা প্রত্যেকেই শকাহরণ ও দুঃখহরণ-এঁরা করুণা করনে পাপ-তাপ দূরীভূত হয়। যাঁরা হয়তো-বা ঐত়ত্ছিসিক চরিত্র ধর্মের জাদুতে তারাও দেবত হন, এবং যেহেতু ভয় থেকে উদ্ধারের ভরসাটই আসল কথা সে-কারণে এই দেবত্গারোপে ভক্তদের আপত্তি কচিৎ উচ্চারিত হয়।

প্রশ্ন হন, ভয়ের অভিজ্ঞত এবং ভয় থেকে উত্তরণের কামনা যদি মানব अঙ্তিত্রের সাধারণ লক্ষণ হয় তাহনে ধর্Aীয় প্রত্যয়ের উচ্ছেদ কি আদৌ কম্পোয়? আমরা জানি যে জ্ঞান, কর্ম, শিল্পসাধনা অথবা সেবার্ সুত্রে কিছ্ম মানুষ ভয়কে সংয়ত করতে পারে, কিন্টু অধিকাংশ মানুষ তা পারে ক্রি(ভ)যদি না পারে তাহলে ধর্মপ্রত্যয়ই
 উস্ভাবন কি মানুষের পক্ষে অবশ্যস্তাবী প্র্রারা প্রচলিত অর্থে ধর্মবিশ্বাসী নন সেই
 নিশ্চয়ত আরোপ করেন তখন ఫৃীম দ্বারা তাঁরা কি মানবীয় দুর্বলতারই প্রমাণ দেন না ? ধর্মের স্তোजবাক্য ছাড়া মানুমের চলবে না এ-প্রস্তাব আমার মতো যাঁরা মানুষের
 নয়, এবং ফলে মনের মধ্যে এ-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা থেকে যায়।.

ভয় যদি মানুষের অস্তিত্রের একদিক হয়, বিকাশের উৎকা৬ঙ্ক্গ তার অন্যদিক। মননুষ ওধু স্থৃতি আর বর্তমানের ভিতরে নিজেকে নিবদ্ধ রাখে না, তার অতীত এবং সমকাল ভবিষ্যতের কম্পনার সজ্ে যুক্ত। কোন অবস্থাই মানুষের কাছে শেষ অবস্থা নয়, তা থেকে প্রকৃষ্টতর অবস্থার কথা সে ভাবতে পারে, এবং সেই অবস্থার দিকে যাবার চেষ্টা করতে পারে। এই উৎকাঙ্যক্মা মানুষের সহজাত বৃত্তি, কোন স্তোভবাক্য বা ঐশ্ররিক-ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতির উপরে এটি নির্ভর করে না। মানু<ের ইতিহাসে নানাভাবে এই উৎকাঙ্কা প্রকাশিত হয়-শিক্পসাহিত্যে, অন্বেষণ-উদ্ডাবনে, সমাজসPস্কার ও সমজবিপ্রবে, ধর্মকষ্পনায়। এই উৎকাভক্ষার স্বাক্ষর চক্র্যান ও অর্ণবপোতের উজ্তাবনে, ইলোরার কৈলাস মন্দিরে, নভস্পৃক ক্যাথিড্রালে, স্যার টমাস মোরের "ইউটোপিয়া" গ্রচ্V, নানা দেশের লোকগীতিতে, সমাজতাপ্র্রিক এবং

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

নৈরাজারাদ্ך আন্দোলন এবং আদর্শে, রবীন্দ্রনাথের বিশ্পভারতী পরিকম্পনায়। ষর্মের CM! এ এই উৎকাঙ্ক্শা যে কদাচিৎ নয় তার প্রূর উদাহরণ মেলে। তাহলে যে शীনান্নাধ, নির্বেদ, বস্তুরতি এবং মর্ষকাম বেশিরভাগ ধর্ম প্রবলভাবে প্রত্যক্শ তার গ্রীগাণ এই উৎকাঙ্ক কি করে টেকে? হয়তো একদিকে সষ্ষ্রাসবোধ আর তা (.リI, p অভয়ের স্ডোভবাক্য এবং অন্যদিকে বিকাশের উৎকাঙ্কা ও উদ্যম প্রতি भ!্মর মধ্ধেই বিরাজমান ; হয়তো এই বৈপরীত্য ধর্মের মধ্যে গতি সঞ্চার করে। M্I প্রবলভাবে মানুষের ক্ষতি করে যখন ভয় এবং তা থেকে মূক্তির সংবেশনী প্গারশ্রুতি ধর্ম প্রাধান্য পায়। অপরপক্কে, শে ধর্মবিশ্যাসীদের মধ্যে বিকাশের পাতেবৃতু আকল্প সক্রিয় তাদের অগ্রাহ্য করা অসংগত।

কিস্টু বিকাশের উৎকাঙ্স্ষ্ যদি কোন ধর্ম প্র্যধান্য পায় তাহলে সেই ধর্ম কি আর ধর্মরূপে বহ্জনকে আকৃষ্ট করতে পারে ? শ্রুতি অথবা ধর্মপ্রতিষ্ঠাতার অপ্রতর্ক্য প্রাধিকার, নীতিনির্দেশের পিছনে অতিপ্রাকৃতের সংস্থান, পূজাপ্রকরণের দ্বারা লে:ভনীয়কে লভ্য করার প্রত্যাভুতি এবং ভয়কে জয় করার আশ্পাস-অর্থাৎ ধর্মর লোকসমর্থন যেসব সৃত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়—বিকাশের উৎকাঙ্ষা বৃদ্ধি পেলে তার চাপে এণুলির কি অবক্ষয় ঘটবে না? यদি ঘটে তা নিয়ে মাথাব্যথা তাঁদেরই যাঁরা ধর্মের ক্ষেত্রে মাতব্বর, এবং সেই মাতব্বরীর জ্রেরে সমাজ্র বিত্ত এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছ্নে। অপরপক্ষে যাঁরা ধর্মের আদিব্দুকক প্রকম্পকে অগ্রাহ্ করেও ধর্মের মধ্যে উৎকাভক্ষীয় বৃত্তির কিছ্না প্রকাশ দেষোর্টার কোন কোন রূপকে তারিফ করে থাকেন, তাঁরা এই ঘটনাকে স্বাগত করূ<ু বলেই মনে হয়। প্রেমে, সেবায়, সৃষ্ঠিতে,

 আশঙ্কার কারণ দেখি না।

টीকা









জান না। তাহলে কেন তূমি এই সোৎসাহ সংকীর্তনে প্রবৃত্ত হয়েছ? (T. W. R. Davids, Dialogues of the Buddha, iii. 87)

মৃত্যুর পৃর্বে বুদ্ধ টাঁর প্রিয়শিষ্য আনপ্দকে বন্নেন, যারা নিজেদের কাছে নিজেরাই প্রদীপ হয়ে উঠবে, বাইরের কোন কিছ্রূ উপরে নির্ভর না করে নিজের নিজ্রের দীপশিখার আলোকেই নিজ্জেদের জীবন পরিচালিত করবে, আমার জীবদ্দশাই বা কি, আমার মৃতুার পরেই বা কি, তারাই তো চরম শিখরে উঠবে। (ঐ, ১৫৩)।
 বণিকদের পৃষ্টী.পাষণায় সংঘ বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করে। ভার মৃত্যুর এক্শো বছর পরেই তাঁর ভক্জাের মাব্যু পেরবাদী এবং মহাসংঘিকদের বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। তারপরে অশোাকের সমর্থনপুষ্ট সংঘ থেরবাদের সমানোচক বৌদ্ধদের বিতাড়িত করে। সম্রাটের পৃষ্টপোষণায় দেশময় স্ত্র, চৈত্য, বিহার প্রত্তিষ্ঠিত হয় ; শ্রূণ পুজা এবং বুদ্ধের নানা প্রতীক পৃজ্র বাপপক প্রসার লাভ করে। আগে
 বৌদ্ধরা বূদ্ধকে দেবত্ত বানায়, অনংখা বোণিসন্ব্ উদ্ভাবন করে, বিভিম দেবদেবীকে বৌদ্ধধর্মের
 সষ্তব হ'ত না। বুদ্ধ যখন শেষ পর্যস্তু বিষ্টর নবম অবভারে পর্যবসিত হা.লন, তখন বোঝা গেল বুদ্ধের ग্বকীয়তা এদেশ বেকে লোপ প.পয়েছে। বৃথাই তিনি সারিপুক্তকে সাববান করেছিলেন $\dagger$ হিন্দুধর্মের সর্বগ্রাস্স] পাচকরস বৌদ্ধধর্মকে জারণ করে অবশিষ্ট বৌদ্ধদের একটি নগণ্য সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দু সমাজের একককোণে রেখে দেয়।
২। ভার্মণার্ম বা. হিন্দুয়ানী এদেশে দ্ঢ় এবং বাপক প্রত্রিষ্যু পাবার আগে ভারতীয় মনীষীদের


 Monier Williams : Indian Wisdomi893, 120-22)। বুদ্ধের সমসাबয়িক অজিত ক্কেশম্বলিন সিদ্ধান্ডে এসেছিলেন যে, শ্রুসুষ দ্মিতি, অপ, ত্জ্জ এবং মরুতের সমাবেশ মাত্র, মৃ্যুভে এই সমাবেশ ভেঙে গিয়ে প্রর্তিট উপাদান আপন-আপন ঙ্মেত্রে মিশে যায়, দেহহীন আয্মা বলে কিছ্ম নেই, অমরড্ব্রের কথা অর্থইীন (দীঘ নিকায়, ১,৫৫)। জাবালি রামকে বলেছিলেন, চতুর ব্রাদ্মণদের ধাপ্রাবাজ্জিতে ভূলো না ; মৃঢ়জনই প,প্রত, পরলোক, পৃজা, বলি, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদিতে আস্থা রাথতে পারে। 'চার্বাক’ বা নোকায়ত পস্থীদের যেটুকু সাaান্য বিবরণ ‘'সর্বদর্শনসংগ্রহ" থেকে মেলে তা স্প্টত্তই বিদ্বিষ্ট 氏 বিকৃ:ত, কির্তু "অর্থশাস্ত্র" ও "কামসৃত্রের’র কিছ্র উম্মেখ-উদ্ধৃতি থেকে অনুমান করা চল্গে যে কোন এক সময়ে লোকায়ত্তাদী চিণ্তা অস্তত শিঙ্ষিত্ত নাগরিকদের উপরে বেশ কিছছূটl প্রভাব ফেলেছিল। জড়বাদী দর্শনের যে-গ্রন্থটি পরবত্তীকানে পাঙয়া যায় সেটির নাম "ন্র্রোপপ্নবিংহ"। এটির রচয়িতা জয়রাশী অষ্টম শত্তকে জীবিত ছিলেন। তাঁর সমধা।়नর প্রধান ধর্মঙ্গলির পিছনে যে যুজ্তির ক্কান সমর্থন ন্নই এটিই তিনি বিচার করে দেখাবার চেষ্ট। করেছিলেন। ৩। অन্যবিধ প্রত্যয়ত্তন্ত্রের মতো বিশেষ বিশেষ ধর্মের কেন্দের যে-নীতিবোধ কাজ করে কখনো কখনো তা ধর্মবিপ্বাসীকে প্রতিষ্ঠিত অন্যায় সমাজ্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হত্রে প্রেরণা দেয়। প্রতিষ্ঠিন শোষণ এবং শাসনব্যবস্থার সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের ধ্রেম্বিত্ত বা অঁতাতের কথা আগে বলেছি, এবং সভ্যতার ইত্হিহসে এই সহ!.যাগের উদাহরণ অজ্র মেলে। কিষ্ট অত্যাচারী শজ্জির বিরুদ্ধে ধর্মীয় অভ্যুখ্ধান, এবং রাষ্টিক-আর্থিক-সামাজ্রিক অনায়ের ধর্মভিভিক সমান্নাচনার ঊদাহরণધ নিত্তস্ত নগণ্য নয়। ধর্মীয় অভ্যুত্থানণ ল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্তির দ্বারা চালিত অথবা পরিশালিভ নয়; মেসায়া অথবা দৈবশফ্সিস~্সন্ন উদ্ধারকর্ভার আবির্ভাবে বিশাস এইসব


 বিচার-বিশ্নেষণ হয়েছে অ হচ্ছে। হ্নেবার, কোন, রেডফিল্ড্, হব্স্বম, রাঙ্নি, লানটারনারি, মুয়েহনমান প্রভৃতি গবেষণাদি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।
81 এj প্রবস্ধটি ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে রেশ কয়েকটি চিঠি পাই। সেইসব চিঠিপত্রে যে প্রসঙগুলি উত্খাপিত হয়েছিন অদের সম্পক্কে কন্যেকটি কथা সংক্ষেপপ পুনশ্চরূপে এখানে যোগ করতে চাই। মুল প্রবন্ধেও প্রসঙ্গণুলি আলোচিত হয়েছে, কি:্ট পাঠক-পাঠিকারা যেভাবে প্রশ্ন ভু.নৈছ্ন অথবা মষ্তব্য] করেছ্নে তা মনে রেথে চারটি শিরোনামে আমার বক্জব্য স্পষ্টতর করার চচচ্টা করছি।

ক। ধর্ম B বিজ্ঞান : সব ধর্মেরই একটি বড়ো অশশ জুড়ে থাকে বিশ্পজগততর উৎপষ্তি এবং
 জনা সৃষ্টিস্शিতিপ্রলয়ের ব্যাথ্যা মান্য়র পক্কে জরুরী। যথন জগৎ-সম্পর্কে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগৃহীভ হয় নি এবং কাল্পনিক ব্যাখ্যাকক যাচাই করে ন্নবার চিন্তাপদ্ধভি, ভাষা, সাধিভ প্রভৃতি

 ব্যাথ্যা দেয় সেটিকে ধর্মবিশ্বাসীরা মনে করে প্রশ্মাতীত, প্রমানোর্ধ, নিত।। পুরুষের মুখ থেকে ব্রাপ্গা বেরিয়েছিন কিংবা যিহোবা ছয় দিনে বিশ্জগৎ রচনা করেছিলেন, এসব ক:্পকাছিনীকে বিশ্পাসীরা চিরম্ডন সত্য বলে মনে করেন এবং কেে লে-সম্পর্রে সংশক়্ী হলে তাকে ঐহিক এবং পারাল্লৗকিক,
 সংগ্রহ করভে হয়, এবং কোন বৈজ্গানিক ব্যাথ্যাই চব্স স্সত বলে উপস্থাপিত হতে পারে না। ত্থ্য

 সত্যানুসন্ধানেরই অঈ। এই কারণে ধাল্ভি ব্ব্যাখ্যার পিছনে যে মনোভাব আর বৈজ্ঞানিক বাখ্যার
 দমন করার চেষ্টা আগাগোড়াই করে এসেছেন এবং যেখােে ঁাদের হতে দমন করবার ষ্যতা নেই সেখানে বৈজ্ঞানিক চিস্তারে আা্যায্যিক বাক্ছু দিয়ে खাপসা করার চেষ্টা করেছ্নে।

বৈঙ্গানিক মন্নেভাবের জন্য যে মানসিক বয়ঃপ্রাপ্তির এবং নিত্যজাগ্রত প্রশ্গশীলত প্রয়োজন, অধিকাং মানুষের মা:্য এখনো তা গড়ে ওঠে নি। অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষ এখনো পর্ষম্ত আদিম মানুষ এবং শিঙর মভ্তে নিশ্চিত চরম উভ্টর চায়-শিউরা ভাবে এটি তাদ্রর মা-বাবা দিতে পারে, বয়শ্ক শিউরা ভাবে এটি দিভে পারে পুরাণকাহিনী, ধর্ম, эৃরে, সাধুসশ্ট। বৈজ্ঞানিক জানেন ভথ্য নির্ভর সব উট্টরই শাংশিক এবং শর্তাপীন—কোন ব্যাখ্যাই বিচারোর্ধ বা অপরিবর্তনীয় নয়। প্রশ্ন যেখানে সীমাবদ্ধ, থधিত, সুনির্দিষ সেখানে টার নির্ভরযোগ্য উট্র সষ্ভব (ভেমন ম্যালেরিয়া প্রতৃতির ব্যাধির
 প্রমাণে ত্রুটি বা অসম্মূর্ণতা পাক্তেই পারে। বৈজ্গানিক সে-কথা ভেবে ছাত্রদের স্তোভ দেবার জনা ব্রদ্মজ্্রত দাবি করেন না, অপরপক্জে চরম উত্তর অপ্রাপ্য বলে তিনি মন এবং হাভ ওটিয়েজ বসে थাকেন না। উপযোগী ত্থ্যসংগ্রহে, বিষয়যূখিতার অনুশীলানে, ধারণা এবং সাধিত্রের সৃক্ষ্যাতাসাধনে, প্রকাল্পের পরীক্ষা-নিরীষ্ষায় তিনি নিজ্রেকে নিয়ত নিয়োজিত রাখেন এবং অপর ববজ্গানিকদের



চর্চার উদাহরপ কচিৎ চোথে পড়ে। এবং ইতিহাসে ধর্মযুদ্ধের ভয়ংকরতইই অনেক বেশি প্রাবন্যে বারবার দেখা যায়। অপরপক্ষে বৈজ্ঞানিকরা পরস্পরের যুফ্তি, তথ্য, প্রমাণাদি বিচার করে অধিকাংশ ক্কেত্রেই মতৈকো পৌছতে পারেন এবং ঢাদের বিভিন্ন প্রকক্প ৫ ব্যাখ্যা ক্রমেই অধিকতর নির্ভরযোগ্যতা ↔ সর্বজনগাহতা অর্জন করে। প্রকৃত শিক্ষার সৃত্রে বৈজ্ঞানিকতার এই মনোতাবের প্রসারের ফনে যথন পৃথিবীর অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষ বৈদ্ধিক বয়ঃञ্রাপ্তি নাভ করবে তথন জানের দিক থেকে ধর্মীয় ব্যাখ্যার কানবিক্ৰদ্ধত তাদের কাছে সহজেই ধরা পড়বে।
 অভিজ্ঞতা-জাত এবং অভিজ্తতা-সমর্থিত তা থেকে উপাদান নিয়় মন এমন সব রূপ রচনা করে, রচনার পৃর্বে যারা ছিন না। কब্পনা অনঙ্তিত্রকে অস্তিব্ধবান করে। শিল্র বিভিম মাধ্যমের ভিতর দিয়ে



এথন শিপ্পসাহিত্যের একট। বড়ো অংশ দীর্घকান ধরে ধর্মকে সমর্থ করেছিন এবং ষর্মের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিন বাল অनে.ককর ধারণা $এ$ দूটির মধ্যে কোন অচ্ছেদ্য বা সম্পুরক সম্বক্ক আছে। কিদ্টু তথ্য অথবা যুজ্তি এই অচ্ছেদ্যতার ধারণাকে সমর্থন করে কিস্ট্ অঠীভ কালেঅ বেশ কিছ্র

 থাকে তা नিভান্তই ফ্পীণ। অপরপকে গত ভিনশো বছর কান ধরে শির্প স্পষ্টতই ধর্মীয় বিষয় এবং মনোভাব থেকে সরে এসেছে- বাতিক্রম থাকা সप্দ্রেণ এই অভ্মিখ্য স্প্ট। অর্থাৎ ধর্মের উপরে
 সহযোগ সভ্ভবত বিশেষ প্রয়োজনীয়।

 সেটিই একমাত্র প্রক্তত জগৎ, এমনকি আমা দ্রে দেনन্দিন অভিজ্জতার জগতের চাইতে অধিকতর
 করে আমাদের প্রাত্যাহিক জগভের প্রাপাশিই যেটিকে আমরা ঢার নিজগুণে গ্রহণীয় বিবেচনা করি। এটি বিতদ্ধ যস্ত্রসগীগের ক্ষেত্রে সব চাইতে স্পষ্ট, কিদ্ট্ স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, নৃত্য,
 ফউস্ট, অথবা কাফ্কার "কে"—এরা প্রত্যেকেই এদের শ্রষ্টার কম্রিত চরিত্র ; এদের অভিজ্ততার সঙ্গে আমাদের প্রত্যহিক অভিজ্ঞতার কিছ্ম মেলে, অনেকটট মেলে না ; কিষ্ঠ এদের প্রত্যেকের স্রষ্টা নিজ্রের নিজ্রের কচ্দনা ※ শিম্পনৈপুন্যের জ্রোরে এদের ভিতরে এমন শক্তি সঞ্ঞার করেছেল যে এদের চারিज্যু এবং কাহিনী আমাদের কাছে প্রবলভাবে প্রত্যক । অপর পণ্巾 সেই কারণে এদের সাম্পিষ্যে আমাদের পরিচিত জগগকে ময়া অথবা তুচ্ৰ অথবা অসত্য মনে করার কারণ ঘটে না। শিল্পের জগৎ অভিঞ্ঞতার জগৎকে গ্রাস করে না, তাকে নিজের অধীন করে না, তা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তার পাশাপাশি নিজের গৌরবে উপস্থাপিত হয়। অপরপক্গে ধর্মের কब্রিত জগৎ সংসারে আঙ্তিত্বিক হীনতা আরোপ করে, জার কম্পিত নায়ক-নায়িকাকে ত্রাতার ভৃমিকায় অবতীর্ণ করে, তাদের উপরে দেবত্য অথবা অলৌকিক্ত্ত আরোপ করে সেই কক্পিত জগৎকেই পরম সত্য বলে দাবি করে। সেই জগৎ অসহিষ্ণু, সর্বগ্রাসী এবং ফলে এক ধর্মের কब্পিত জগতের সঙ্গে আর-
 এবং কিং নিয়রের জগতে বিশ্ময়াকুল চিত্েে প্রবেশ করা স্বাভাবিক। চারুদত্ট জ্যামলেট, হিলহেনম মাইস্টার কিংবা মাদাম বোভারির ऊগভে আমরা আমণ্ত্রিত ; সেথানে অনুভব, সভ্ভোগ, বিচার-

বিশ্লষণ, প্রবেশ-প্রস্ধানের স্বাচ্ছন্দ্য আছ్, আনূগত্যের জন্য কোনো জুলুমবাজী ন্নই। কিষ্ঠ ম্মেজেস-এর জগৎ, থৃস্টের জগৎ, কৃষ্তের জগৎ, অথবা মহম্মদের জগৎ একতত্রতা বা সার্বভৌমত। দাবি করে। একাগ্রয়িতা বা নিঃশর্ত আনুগামিতা ছাড়া ঐ অগভে অপরের প্রবেশ ধর্মবিশ্মাসীদের মতে निষিদ্ধ। জিख্⿰াসুরূপে ওইসব জগৎকে আমরা বোঝবার চেষ্টা করন্নে বিশ্পাসীরা বনেন পুর্ণ বিশ্ধাস না থাকলে ৫ই জগতে ঢোকা অন্যের অসাধ্য। এমনকি যারা পর্মজগতের পোপ, थলিফা, পেট্রিয়ার্ক, শদ্করাচার্य মার্কা প্রাচীন মহাসब্রের মালিক নন, নিতাঞ্ৰই অর্বাচীন ছোটোঋােো সম্ফ্রদায়ের নেত-রামকৃষ্ণ, সeসঙ, হরেকৃষ্ণ, ডিভাইন নাইট, আনন্দময়ী, সত্যস্ৰাই ইত্যা|ি-টাঁদের জগৎ ৫ একচেটিয়াপণ্ছী এবং পরস্পরের জগতের প্রতি অসহিষ্ণু।

দ্বিতীয় পার্থক্য হল ४র্মীয় কম্পনা ওધू স্বকীয় জগৎ রচনা করে তৃল্ত নয়, তাতে স্পষ্ঠ নির্দেশ থাকে, ঔ জগৎকে যারা চরম সত্য বনে মানে তাদের কী की করণীয় এবং कী की অকরণীয়। এবং যাঁরা বিশেষ বিশেষ ধর্মকে রক্ষ করার দায়িত্ব « অধিকার নিজেদের উপরে আরোপ করেছেন্ন চারারা সংগঠিত পরাক্রমে বাবস্থl করেন যাতে ঐ সব বিধিনিচেষ প্রতিপালিত হয় এবং পালিত না হলে পাপীভন যথাযথ শাঙ্তি পায়। টমাস মান এই বিষয়টি নিয়ে একটি চমৎকার গক্র नিখেছিলেন। গब্পটির নাম-"দি টটব্ল্স্ অব্ দি ল"। এটি মোজ্রেস এবং Єम্ড টেস্ট্টমেন্টের দশমহানির্দেশ সম্পক্কিত। ইত্ঘদিদের মধ্যে যারা মোজেস-এর নির্দেশ মানে নি মোজেস-এর আজ্ঞায় যোত্যা ধর্ম
 খোদাই করে ঢাঁর অনুযাত্রিকদের বলেন, অদৃশ্য ইয়াহఆয়ে এই নির্দেশখুলি দিয়েছেন। গর্রের उরুহে মান মেজ্জেস সম্পর্কে লিখেছেন :

His birth was disorderly. Therefore he passionateiy boned order, the immutable, the bidden and the forbodden...Hentas sensual, therefore he longed for the spiritual, the pure and the holy-inaword, the invisible-for this alone seemed to him spiritual. holy and pure.

## গম্পের শেষে তিনি নবষর্ম্মর প্রতিষ্ঠাতা অঅজ্জিসকে দিয়ে বनিয়েছ্নে :

And the Lord says. I shall raise 100 and shall trample him unto the mire, to the bottom of the earth I shalk fathoms deep... and all the peoplesaid Amen.

শিब্রসাহিত্য এই ধরনের কোন बবিহারিক নির্দেশ দেয় না, এবং শিল্রী-সাহিতিকিরা সংগঠন তৈরি করে বেয়াড়া পঠঠক-পাঠিকাদের কোন শাষ্তিবিষান করেন না। গ্যামলেটের অপ্রেমে দ্বিধাদ্বন্দে-यন্ত্রণায় আমরা অংশভাক্ ইই, কিস্ধ आমাদের कী করণীয় সে-সম্পর্কে ওই নাটক থেকে কোন নির্দেশ পাই কি? খাজুরাহে, কোনারকের মিথুনমূর্তি থেকে আমাদের মনে গভীর আনन্দ সঞ্ণারিত হয়, কিদ্ট্ আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে কোন উপদেশ ঐস্র মন্দিরে লিখিত নেই। (শাস্ত্রকারেরা ্রসব ভাস্কর্যের যেসব ব্যাথ্যা করেন, সেসব তাঁদের ষর্মত্থ থেকে নির্গত, শিষ্পকর্মের ভিতরে সেই ব্যাথ্যার কোন সমর্থনই মেলে না।) কোন গান, ছবি, নাটক, কাহিনী বা উপন্যাস यদি কারো ভালো না নাগে তার জন্য সেই ব্যক্তিকে কোন পাপ অর্সায় বলে কেউ মনে করে না। অবশ্য যত্জ্ষণ সেটিকে শির্র হিসাবে ভাবা যায় ততঅ্ষণ একথা খাটে, তাকে ধর্মীয় বব্ম বা ধর্মশাস্ত্র হিসেবে ষরলে তখন ধর্মের অন্য অসহিষ্ণু দাবি সেক্ষেত্রেঙ করা হয়। কিষ্ঠ কর্তব্য নিরূপণের দায়িত্ব থেকে মুক্ত বলেই শিল্প শিল্র। কর্মের ও বস্কুজগতের চৈৗহপ্দির বাইরে শিক্রের মে সিদ্ধতা ও उদ্ধতা ক্রোচে তাকেই বলেছ্নে তার বিশিষ্ট "ইস্থেটিক", 心ণ। এই শিষ্পকাস্তির জনjই শিশ্র এই মুল্যাবান। ষর্ম শিম্রকে নিজের প্রচারের কাজে ব্যবহার করে, কিষ্ৰ বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্পদায় লোপ পাবার পরে, এবং ঔ সম্প্রদায়ের অস্তর্ভুক্ত নয় এমন স্ত্রী-পুরুদের কাছেও, ঐ ৰর্মমতের সংপ্নিষ্ট শিন্দ গভীর আবেদন করতে সঙ্পম।

গ। ধর্মীয় অভিজ্ঞণা : ধর্মবিশ্ধাসীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, শাস্ত্র, ওরু, আচার-অনুষ্ঠান এসব

বইরের ভিনিস, আসল বাপার হচ্ছে এক ধরনের অপরোহ্ষানুভূতি যা ধর্মের উৎস। এই বর্মীর अভিজ্ঞতা ব্যা পারটি নাকি বড়ো খছ, যঁদের হয়েছে তারাই ঔখু জানেন, অনাদের কাছে এর ব্যাখ্যাবিশ্লেব৷। সস্ভব নয়। একদা-প্রসিদ্ধ 'মস্কো বনাম পঞ্ডেচেরী’ প্রবন্ধগ্রে্ছের লেখক প্রয়াত কৌতুকী শিবরাম চর্রবর্তীর অনুসরণে আমিঞ বনতে গারতাম যে যা 刃হ্য তা বরং ওহাতেই নিহিত থাক।
 সেই অপরোক্ষানুভূতি হয়েছে? অथবা আপনার, অথবা আপনার ? না, অস্তভ আমার পরিচিতদের

 भরিচিছ ব্যক্রিদের সৃত্রে পেয়েছি তা থেকে অনুমান করি অধ্যা|্যাজ্ঞান বনে কিছু থাক. বা নাই থাক এইসব ভুরীয়মার্গীরা সকনেই সম্মোহন বিদ্যায় পারক্গম এবং ভেলকিবাজিতে ওঙ্ডাদ।





 হয়তো বা ধর্মীয় অভিজ্ৰত্ এদেরই মতো বিশিষ্ট এবং স্মরনীয় কোন অভ্ভিজ্তে যা নকলের
 নয় যে বিশাসী ঐ অভিख্ভতার বে অর্থ আরোপ করেছেন স্সৌ্টি বিনা প্রমাণ-পরীক্শায় মেনে নেওয়া





 নানা রূপ রচন্না করে এবং অনেক সময় প্রতীকের সুত্রে কিংবা কবিতায়, গানে, ছবিতে আকার নিয়ে
 পরিচয় মেলে, কিষ্ু ঢাদের অভিভ্ঞত জ কম্পনার বাইরে কোন দেবতার বা তুরীয় লোকের অস্তিত্রের প্রমাণ মেলে না। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অবশাই মনস্ত<্েের আলোচ্য বিষয়, কিস্ত ঐ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বোনো অধিবিদ্যাध্যক প্রস্তাব দাঁড় করানো অযৌকিক।

## শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মৌলবাদ

## পবিত্র সরকার

‘শর্তার অক্সফ়োর্ড ডিকশনারি’র মভে মৌলবাদ বা ‘ফাডানমেন্টালিজম’ কথাটির যে অर्থ হল 'strict adherenence to the traditional orthodox tenets fe.g. literal inerranc of striptures) held to be fundamental to the Christian faith’一তার ব্যবহার ১৯২৩ সাল থেকে। কথাটা হয়তো সত্য নয়, কারণ आমেরিকায় উনিশ শতকেের শেষ দিক থেকেই The Fundamentalist বলে খ্রিস্টানদের একটি পত্রিকা প্রক্কাশিত হয়েছে। কেনেো ধর্মের যা শান্ত্রীয় ভিত্তি এবং গ্রম্থবদ্ধ নির্দেশাবলি ज নির্ভুল এবং আঙ্মরিকভাবে পালনীয়-এই হল ম্শীলবাদের গোড়ার কথা। এও ঠিক যে, আন্রিরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেটেস্টান্টদ্রর একটি শাখাই ‘ফাডান্রেটালিজম’ কথাটিকে জনপ্রিম করে তোলে। পরে ‘মৌলবাদ’

 জনাই বৌদ্ধধর্ম একাধিক 'মহাসংগীীু্ত্গ অধিবেশন হয়েছিল এবং মৌলবাদের
 এবং পরবর্তী বিভাজন দেখ্গ দিক্ট্রিছ্ছে। ফলে বিভিন্ন ধর্মে মৌনবাদের চরিত্রে নানা স্থানিক ও সাময়িক প্রভেদ ঘটে। এরই কাছাকাছি আরও অনেক শব্দ ইংরেজিতে বাবহৃত হতে দেখি আমরা-traditionalist বা ঐত্হিবাদী, 'religious conservative' বা ধর্মীয় রক্ষণশীন, 'religious right' বা ধর্মীয় দক্ষিণপশ্যী। ধর্মীয় বামপ্তীও আছए-(দক্ষিণ আমেরিকার ক্যাথলিক গির্জাত্ৰলিতে এই ‘চার্চ র্যাডিকান 'দের সাক্ষৎৎ পাওয়া যায়), 'revivalist’’ বা পুনরুখ্খনবাদী, ‘obscurantist' অন্ধতাবাদী। এই শব্দণুলিও ফান্ডামেট্টালিস্ট, ফাডামেট্টালিজম কথাগুলির অর্থের মৃ্যে নানা মাত্রা যোগ করে-কারণ সবঙলি শব্দই এক ভাবক্ষেত্রের (semantic field) অন্তর্গত্।

মৌলবাদ কথাটির অর্থের এত সব মাত্রাগত জটিলতার মধ্যে না গিয়ে আমরা প্রথমে এর দুটি দিক স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে চাই। একটি হল ভাবগত বা ধারণাগত দিক। কোনো ধর্মের মৌলবাদীরা সাধারণভাবে তাদের ধর্মকে (অর্থাৎ তদের ধর্ম সম্বন্ধে তাদের ধারণাকে) অন্যদের ধর্মের চেয়ে, কিংবা তাদেরই ধর্মের অন্য শাখাঋ্রশাযা বা রূপাতরের চেয়ে শদ্ধতর বা ‘্রেয়তর মনে করে।এই মূলত যুক্তিহীন ‘্রেষ্ঠত্বের বোধ হল মৌলবাদদর ধারলাগত ভিত্তি। কিস্তু এই ব্রেষ্ঠত্েের বোধের সজে

সক্গেই থাকে একটি সক্রিয়, প্রায় আক্রমগাশ্यক গ্রোগ্রাম-অন্যদের ওপর এই ধর্ম ও তার নির্দেশগুলি চাপিয়ে দিতে হবে, এই ধর্মের শিক্ষা নিতে আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে, বিশেষত ধর্মাবলম্বীদের বাধ্য করতে হবে। মৌলবাদ উদারতস্ত্র বা লিবারালিজমের বিরোধী, সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক বহৃप্ববাদ বা প্রুরালিজমেরও বিরোধী। অর্থাৎ মৌলবাদের একটি উগ্র অ্যাকটিভিস্ট দিকও আছে। মৌলবাদ নিজ্রের এই প্রচারিত শ্রেষ্ঠত্রের প্রতিষ্ঠা করতত গিয়ে পেশিশক্তি দেখাতে দ্বিধা করে না এবং খুন জখম অন্যধর্মের ধ্ষ্মস্থান ধ্বংস বা পোড়ানো সবকিছ̄ইই প্রশ্রয় দেয় তা আমরা ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসেই লক্ষ করি। কিছू কম হির্র্র নানা প্রকল্প তো তার থকেই। মৌনবাদ সবসময় রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্রের কাছাকাছি থাকতে চায়, যেখানে তা পারে না সেখানে সে বিরোপীদের পিছনে থাকে। অর্থাৎ মৌলবাদ মুখে যাই বলুক, রাজনীতিকে একটা অন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। রাজনীতির অস্ত্র আর লাঠি-ছ্ֵরি-ব্দুকের বাস্তব অস্ত্র সবই সে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে চায়, কারণ মৌলবাদ সবসময়ে আা্যপ্রসারকামী এবং প্রতিবাদ ও প্রতিদ্বল্দিতার ব্যাপারে অসহিষ্ণ।

## २

মৌলবাদ নিজের প্রসার-প্রতিষ্ঠার জন্য অপেশ্ষাক্তু কম হিশ্র্র বা হিস্র্রতাকে গোপন
 একজন নাগরিককে সমাজের যোগ্য হ্র্যস হতে সাহাযা করে মৌলবাদীরাও শিক্ষাকে নানাভাবে নিয়ষ্ণণ করে ত্রাব্বী নাগরিকদের ওপর নিজেদের প্রভাব সঞ্চার করতে সচেষ্ট হয়। এ তাদের অ্তি অর্জনের পরিকল্পনার অনাতম প্রধান অস। শিস্কার ক্ষেত্রে ছাত্রদের মস্তিক্ক-নিয়্ত্তণের দ্বারা তাদের অনুগামীর সংখ্যা যতই বাড়বে ততই তাদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য ভিত প্পাক্ত হবে। মৌনবাদী শিশ্পা মানুষের চিস্তা, ইচ্ছ, আবেগ, বিশ্যাস, প্রত্যাশা, স্বপ্ন ইত্যাদিকে এমন সুনির্দিষ্ট ও অভিমুখবদ্ধ রূপ দেয় যে, শিক্ষিতরা শেষপর্যণ্ত তাদের ‘ধর্মসেনা’ হয়ে ওঠঠ এবং মৌলবাদের মারমূখী বাহিনীকে স্ফীত করে তোলে। ফলে মৌলবাদীরাও জাতীয় বা রাজ্যস্তরে একটা সমান্তরাল শিক্ষানীতি তৈরি করে রাথে এবং সেটা যেখানে সম্ভব প্রয়োগ করার চেষ্টা করে।

শিক্ষার দুটি রাস্তা আছে-প্রাতিষ্ঠানিক (ফর্ম্যাল), আর অপ্রাতিষ্ঠানিক (ইনৰর্ম্যাল)। 'নन-ফর্ম্যাল’ কথাটার একটা নির্দিষ্ট অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে বয়স্ক-শিক্ষায়, তার থেকে আমরা অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে আলাদা করে দেখতে চাই। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসঘরে শিক্কক ও ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পাঠাপুস্তক ও পাঠক্রম-নির্ভর আদান-প্রদান এবং পরীশ্ষ-ডিপ্লোমা-ডিং্রি সংশ্লিষ্ট যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তার থেকে স্বধীী ও স্বেচ্ছাগৃহীত অপ্রাতিষ্ঠানিক শিঙ্কার চরিত্র আলাদা। সে










 হিসেবেও বেশ কিছू ত্থা, পারণ, खান, বিশ্ধাস ইতাদি আমাদের মস্টিক্ষে প্রবেশ করে।








 কলেজ আমাদ্রর দেয় না। দিতে চায় না বলাই ঢালে।। কারণ পরিবার বা সমাজ্র



 এ দেশ ধর্মীয় ৫ অন্যান্য কুসংপ্পারের সোনার খনি বনলেই হয়।এ বাপারে কোো
 ‘উন্ন’’ দেশে कী অবস্श ज আयরা পরে আইজ্যাক অ্যাসিমভের সা্স থেকে নক্ করব। এনা মনে রাথতে হবে বে, দেবদ্বিজে ৩জ্তির বাইরে যেসব মনুষ এ সমাজে ছিটিটে আcে, তারা সে কাজট করतে পারে মুলত তাদর স্বাধীন শিল্মার



নিয়মের দ্বারা সঞ্চালিতি—ফিল্লম, টেলিভিশন, বিজ্ঞপন, পত্রপত্রিকার ফিচারসবই আমাদর নানাদিকে একসঙ্গে টানাটানি করতে থাকে, বহ্হ পরস্পরবিরোখী আকর্ষণ তৈরি করে আমাদের জন্য। ফলে আমদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই একটি সচেতন, স্বনির্বাচিত জীবনবোধ তৈরিতে কোনো শিক্ষাই সাহায্য করে না, না প্রাতিষ্ঠানিক, না মুক্ত।

বनা বাহ্ন্য, মৌলবাদের বীজবপন ও আগাছ বিস্তারের পক্কে এ এক আদর্শ অবস্থ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাতেও যখন সেই কঠোর বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই, তা যেহেতু জীবন সম্বক্ধে কিছ্রু ভাসা-ভাসা অস্পট্ট ধারণা, সমাজ ও জীবিকার কাজে কিছ্র অসম্পুর্ণ দহ্ষতা দেবার চেষ্টা করে, কিষ্ঠু কথনোই তার অতিরিক্ত কিছু দেয় না—বলে না যে ‘এই হল পৃথিবী ও বিশ্শজগভ্তের চলন-রহস’, এইভাবে চলে মানুষের সমাজ, এইভাবে নিয়্ত্রিত ও সঞ্চালিত হয় তোমার জ‘বন’’ এবং (কেনো অनৌকিক বা অলীক ভিত্তি নেই পৃথিবী ও জীবনের'-তখন এই নৈঃশজ্রের মধ্য দিয়ে তৈরি হতেই পারে অন্ধবিশ্পাস আর মৌলবাদের গুপ্ত সুড়ছ। মুক্ত শিক্ক্রার ক্ষেত্র তে আরও বিশৃফ্ফল ও ব্যবসায় আর বাজার-নিয়র্র্রিত, সেথানে মৌলবাদের স্থান আরও স্বচ্ছন্দ।

পরে আমরা আরও দেখব যে, ওখূ প্রাতিষ্ঠানিকুএবং অপ্রাতিষ্ঠানিক মুক্ত শিস্কা নয়, এ দুরকম শিক্ষার যে প্রধান উপায় ভাষা ,


## $ง$

প্রাতিষ্ঠানিক শিশ্ষায় মৌলবাদরর্রু হৃস্তক্ষেপের প্রধান উপায় হচ্ছে শিক্ষার বিষয়বস্তু বা ‘কনটেন’ নিয়্ত্রণ। এই বিষয়বস্তু থাকে তার পাঠক্রcম। ধর্মীয় পাঠ বা ধর্মপ্রস্থ পাঠ বাধ্যতামৃন্ করা হয়, এমনকী শিঙদদর ক্ষেত্রেও। যमि শিশুরা অনাভাষার দ্বারা বা অচেনা বিষয়বস্তুর দ্বারা প্রতিহত হয়ে তা পাঠে অনীহা দেখায় তবে তাদের ওপর অত্যাচার করতে মৌলবাদের কোনো দ্বিধা নেই। পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের ১৯৯৪-এর প্রতিবেদনে লহ্ষ করি এয, ধর্মবিদ্যানয় দীন-ই-মাদ্রাসাতুলিতে কোরান শেখানোর জনা প্রায় তিনশো শিওকে বেধ্পের সঙ্গে লোহার শেকল দিয়ে बেंধে রাখা হয়েছিন। এর ভারতীয় সংস্করণ যে নেই তা নয়, অনেক আগেই রবী⿻্দ্রনাথ ‘চচলায়তন’-এ বালক মধ্যে তার নমুনা দিয়ে গেছেন। এই অন্ধ ধর্মীয়তার आক্রমণ নেমে আসে মৃन্যবোধ শিক্ষার নামে স্কুলে 'গীত' পাঠ চালু করায়—তুজরাটে যা হয়েছে। বেদ উপনিষদ গীতকে যদি মানবরচিত উত্তম কাব্য হিসেবে পড়ানো যায় তাহলে আমাদের আপত্তির জায়গা ততটা নেই, কারণ এলুলি কাবইই, হয়তো ইতিহাসের ফ্ষীণ সুত্র থেকে নির্মিত মনোরম তর্ব ও আখ্যানকক্পনা। কিজ্ু এওুলিকে যথন সত্য এবং চিরকালীন সতা এবং জগৎ ও জীবনের চরম

বাখ|। বালে ছাত্রদের সামনে ধরে দেওয়া হয় তখনই মৌলবাদের অন্তর্নীন কঠ্ঠস্বর


এর চেয়েও বড় কথ্, মৌলবাদ সাধারণ পাঠাবসস্তুর মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্ঠা巾রে। ইতিহাস পুনর্লিথিত হয়, দর্শনের ভাববাদকে অন্ধভাবে গ্রহণ করা হয় আর 11জনोতি-বিষ্ঞানरক পক্ষপাতী চেহারা দেওয়া হয়। বিষ্शানের মূল ও আখুনিক সতগুলিকে সম্পুর্ণ অস্বীকার করা হয়। মার্কিনন দেশের কাথালিক চাচ পরিচালিত ধ্ীীয় ‘প্যারোকিয়াল’ স্কুলগুলিতে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেও শেখানো হত যে গ্যালিলিও কোপার্নিকাস ভুন, টনেমিই ঠিক, অর্থাৎ শেখানো হত যে, পৃথিবী গোল নয়, ঘন এক আয়তক্ষেত্র : একটি লম্বা ঘদওয়ালা বাড়ির মতো-যার ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে একসময় প্রান্তে এসে অতন শৃন্যে পা ফসকেে পড়ে যাবার ভয় থাকবে। পৃথিবী সৃর্যের চারদিকে ঘোরে না, সুর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। স্কুলের পাঠো এসব থাকত, তবে খনেছি শিক্ককেরা নাকি বলেই দিতেন যে, এর একটা বিকল্প মতও আছে, সেটা স্কৃলের বাইরে থেকে শিখখ নিলে ছাত্রদের উপকারই হবে। কয়েকবছর আগে কেরলের গির্জাপোষিত শিশ্ষা ব্যবস্থাতেও এরকম বিজ্ঞানশিক্ষার কথা শোনা গিয়েছিন।

মার্কিনদেশে আশির বছরগুির গোড়ার দিকে প্ৰ ধরনের কিছ্ ধর্মীয় উন্মাদের

 সম্প্পদায়-যারা মনে করে ঈশ্র ঠিক দ্রুs) হাজার বছর আগে একদিন সকালবেলায় পৃথিবী আর মানবসমাজ সৃষ্টি ক্রক্টিছিলেন। তাদের যুক্তিতি ওনলে শিওদের পক্ষেও হাসি সামলানো কঠিন দ্মফ্যে ওঠে। এক নম্বর যুকি, মশাইরা, ঘড়ি একটা জটিল यস্ত্র। এ यষ্ত্রটা কি নিজে নিজে হয়েছে? তা নয় একজন কারিগর এটা বানিয়েছে। তাহলে পৃথিবীর মতো জটিন সৃষ্টির একটা কারিগর থাকবে না ? নিশ্চ্য়ই থাকবে। সে কারিগর হল ঈশ্পর। দ্বিতীয় যুক্তি-ঈশ্বর আছে তার প্রমাণ হল পৃথিবীর বেশিরভাগ লোকই বিশ্যাস করে ঈপ্বর আছে।এ হল ভোটাভুটির যুক্তি। ভৃতীয় যুক্তি কিছ্র নয়—ডারুইনের বিবর্তনবাদরকক ‘ওনলি আ থিয়োরি’ বলে উড়িয়ে দেওয়া। সে কथা প্রমাণ করার কোনো দায়িত্ব তারা নেবে ন।। দশ হাজার বছর আগেই ঠিক প্থথিী ঈশ্পরমশাই তৈরি করলেন কেন এ সম্বন্ধে তাদের কোনো স্পষ্ট উত্তর নেই, কিস্তু বোঝা যায় যে ডূবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান-এসব তারা স্বীকারই করে না, বিবর্তন তো নয়ই। ঈশ্র্র সবই পারে, ফলে রাতারাতি পৃথিবী মানুষ জীবজজ্টু তৈরি করে ফেনতে পারে। এরা দাবি করছে, ‘ক্রিয়েশনিজম’-কে স্কুলপাঠ্যের অন্ত্ডুক্ত করতে হবে। আ্যাসিমভ এই আন্দোলনকে ‘Creationist Lunacy’ আথ্যা দিয়েছেন, কিত্তু এই উন্মও্ততার একটা স্রোত সব ধর্মেই থাকে।

পাঠ্যবস্সুতে ধর্মীয় এবং অন্ধবিপ্পাসের উপাদান যোগ করার এই চেষ্টার

পাশাপাশি থাকে ইতিহাসের পদ্巾পাতী ব্যাথ্যা，উদ্দেশ্যমমূলক নির্বাচন এবং নানা শক্দবাবহারে পক্ষপাতকে স্পষ্ট করা। এন－সি－ই－আর－টি থেকে প্রকাশিত মূল্যবোধ শিफ্কাবিষয়ক একটি বইয়ে（লেষাদ্রি ও অন্যান্য সম্পাদিত，১৯৯২：৩৩－৩৮） आणর ‘আওয়ার কানচারাল হেরিটেজ’ প্রবষ্ধটি यদি পড়ে দেখি তাহলে দেVব আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের মধ্যে ভারতে পাঠান আর মুघল শাসনের কোনো কণামাত্র নেই। অর্থাৎ ভারতীয় সংগীত，বিশেষত উত্তর ভারতীয় উচ্চাস সংগীত，দরবার চিত্রকলা（এমনকী পরবর্তী ব্রিচিশ আমলে কোম্পানি চিত্রকলা） এবং নৃত্যে，স্থাপত্যে（‘তাজমহল’ নিশ্চয়ই বিস্মরণযোগ্য）ভারতীয় ইসলামের মূল্যাবান দানকে আত্য আমাদের সাং্কৃতিক উন্তরাধিকারের অন্ডর্ভুক্ত করার যোগ্য মনে করেননি।

ধর্মের প্রচ্চায়াপুষ্ট এক ধরনের শিক্ষ্গগত মৌলবাদ থেকেই নির্গত হয়েছে ইতিহাসের ‘স্বর্ণযুগ’ ‘অন্ধকার যুগ’ ইত্যাদির ধারণা। এই ধরনের সরল দ্বন্ঘহীন নামকরণ সময় ও প্রতিবেশের জটিলতাকে আমাদের অদৌ বুঝতে সাহায্য করে না। বরং আমাদের বিল্রাশ্তি ও মূঢ়তা আরও বাড়ায় এই কারণে মে，এসব নামকরণ একটা সময়ের মধ্যে ভে অন্য বাস্তবও থাকতে পারে প্রদীপপর নীচে অন্ধকারের মতো－সেটা আমদের কাছে আড়াল রেখে দেয়ে যে প্রাচীন ভারত নিয়ে আমরা গগারব করি সেই প্রাচীন ভারতে শতকরা নিরান্ধ্ব্যুই ভাগ যে দরিদ্র এবং নিরহ্ষর ছিল，তাতে যে শম্ধুকবধের মতো ঘটনা অহ্ঞ্রহ ঘটত এবং অনার্যদের তথা শূদ্রদের মানবিকতা অপমানিত ও অবজ্ঞত ঞ্টৃত，মৈত্রেয়ী－গার্গীদের মাহাய্য ঘোষণা
 নামের পিছনে লুকিত্যে যায়，আমৃ⿰ুদিঁ উদবাহ নৃত্তে কোনো দ্বিধামষ্থরতা দেখা যায় না। তেমনই ‘অন্ধকার যুগ’এএরও অন্য কোনো ইতিবাচক দিক আছে কিন্না তা সদ্ধান করতেই আমাদের উৎসাহ দেওয়া হয় না। ইউরোপের তথাকথিত অঞ্ধকার যুগ যে সম্পুর্ণ নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছিিল না সে সম্বন্ধে তো গবেষণাও হয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি，সময় বা অবস্থা সম্মন্ধে একটা লেবেল মেরে দেওয়াই সেসব বিষয়ে একটা খখিত ধারণার প্রশ্রয় দেয়।

ইতিহাসের এই পুনর্লিখন বা কथনও অজ্ঞতাপ্রসূত，কখনও অভিসপ্ধিপ্রসৃত লেবেলিং－এর প্রবণতার পূর্ণ সুযোগ নেয় মৌলবাদী শক্তি। কিন্ুু ভারতে তার আর একটা চেহারা দেখা যাচ্ছে，সেটা হল গবেষণা－সংস্থার নিয়ন্ত্রণ দখল। আই সি এইচ আর বা ইন্যিয়ান কাউস্সিন ফ্র হিস্টোরিকান রিসার্চের কর্ত্তত্ব চলে গেছে ভারতীয় জনতা পার্টির সাক্ষাৎ সেবকের হাতে，যিনি বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দিরের ‘ঐতিহাসিক অস্তিত্ব’ সম্বল্ধে ‘‘ৌলিক’ ‘গবেষণা’ করেছিলেন। সেথানকার ভারতের স্বধধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসকে খてে নてে প্রকাশ করার যে পরিকল্পনা ছিন প্রয়াত পার্থসারথি ওণ্তের মজো স্বনামধন্য ঐতিহাসিকেরা যা প্রস্সুত করেছিলেন，নতুন

প্পারচালক সেসব বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেে, কারণ সে সব ইতিহাস তাঁর ? টাঁ দলের মনোমতো নয়। কলকাতার মৌলানা আবুন কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজেও বসানো হয়েছিল এক বিদ্যাভিত্তিহীন প্রাক্তন মিলিটারিকে ( যতদূর ওনেছি), তাঁর দাপটে ত্রাছি ত্রাহি রব উঠেছিল। এখন বোধহয় তিনি প্রব্রজ্যা \{नয়়ছ্নে।

অছাড়া ছাত্র, অধ্যাপক ও কর্মারারীরা ফন্টের ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে আন্দোলন করেও রাজনৈনৈিক মৌলবাদী শাসন কায়েম করা সস্তব। দিপ্পির জামিয়া মিলিয়া, ইসলামিয়াতে ‘মুপিরুল হাসান বৃত্তাত্ত' জার উদাহরণ। উপাচার্य মুশিরুল হাসান সানমান রাশদির ‘দ্য স্যাটানিক ভার্সেস’ বই পছন্দ করেননি, তবু এর নিষিদ্ধ করার বিপক্ষে ছিলেন মত প্রকাশের গণতাম্ত্রিক অধিকারের বিবেচনায়। মৌলবাদীদের তৈরি করা ছাত্র অশাত্তি তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে।

## শিস্মালয্রের আচার-অনুচ্ঠান নিয়্র্রণ

ধর্মীয় ও মৌলবাদী অনুপ্রবেশের একটি সুক্ম পথ হল পাঠ্যের বাইরে, শিক্ষানয়ের বছরজোড়া আচার অনুষ্ঠানের পুনগঠন। স্কুল আরষ্大ের আগে
 ১৯৯৮-র নভেম্বরে উত্তর প্রদেশের তৎকাল্লীনী মুখ্যমস্ত্রী বল্ল্যাণ সিং যে হহুম দিয়েছিলেন তাতে ওই পুন্গঠনের লক্ষ্ ד্বর্পেষ্ট নয়। প্রতিটি সরকারি সাহাय্যপ্রাপ্ত স্কুনে স্কুন ওরুর আগে ‘বন্দেমাতরম’ Mবং সরস্বতী-ব্দনা গাইতে হবে, এমনকী মুসলমান ছাত্রপ্রধান মাদ্রাসাগুল্রিষ্ণি। মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের আপত্তিতে শেষপর্যন্তএ নির্দেশ প্রত্তাহার ফ्रैরততে হয়।

## 8

স্কুল-কলেজের দেয়ানের বাইরে শিক্প-সং্ক্কৃতির যে ব্যাপক বাতাবরণ তৈরি আছে, যেখানে মানুষ খানিকটা স্বেচ্হায় ও স্বাধীনভাবে, খানিকটা অসচেতনভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে—সেখানেও মৌলবাদ তার থাবা বসাবার চেষ্টা করে। তবে এখানে একটা ভরসার কथা এই যে, এখানে মৌৗলবাদ-বিরোধীরাও সক্রিয় হতে পারেন এবং একটা প্রতিবাদ প্রতিযোগিতা ও বিতর্ক গড়ে তুলতে পারেন যেটা নিয়প্ত্রিত শিক্ষাক্ষেত্রে সম্তব নয়।

এখানেও অবশ্য কিছ্রুট নিয়দ্র্র থাকে। ভারতে রেডিয়ো ও দূরদর্শন দুই-ই নিয়ম্র্রিত সরকারের দ্বারা, কিষ্তু থোলা বাজারে বইপত্রের এলাকাটা কিছুটা নিয়্র্রণ-মুক্ন। খোলা বাজারের সমস্যা হল, সেখানে অর্থের ক্ষমতা চলে এবং যদি মৌলবাদী শক্তির হাতে অর্থশক্তিরও জমা হয় বা কোনোক্রমে অর্থশক্তি মৌলবাদকে লাডজনক মনে করে তথন মৌলবাদ বিরোধীদের যুদ্ধ এক অসম যুদ্ধে পরিণত হয়। স্কুল-কলেজের গধির
১৪৯

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

বাইরে আমাদের শিক্ষপ চলে ছাপানো বইপত্র মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে, চলচ্চিত্রে, নানা আলোচনা, অনুষ্ঠান বক্তৃতায়। সমঙ্ত কিছ্হর মধ্যেই কখনও সংগঠিত কখনও অসংগঠিত (ব্যক্তিগত) মৌলবাদ নিজের মুখ দেখাতে চায়। বৃহত্তর পাঠক ও দর্শক-ধ্রোতা গোষ্ঠীর মনকে নিয়ষ্র্রিত ও যূথবদ্ধ করাই তার লক্ষ্য এবং এ কাজে অসংখ্য ব্যক্তি গোষ্ঠী ও সংগঠন নিজেদের বাস্ত রেথেছে।

বইপত্রের ব্যাপারটাই ধরা যাক। প্রায়ই খুব সস্তা কাগজে ছাপা, ভুয়ো গবেষণাধর্মী কিছ্ বই আমাদর হাতে আসে। এরকমই একটি বই দিল্লি থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক জি.বি. কানুনগো-র ‘ব্যানিশমেন্ট অব সীতা’ বা ‘সীতানির্বাসন’। এই বইয়ে অধ্যাপক কানুনগোর দাবি, রামচন্দ্র সীতকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন এ গক্প একেবারে গাঁজাখুরি রটনা (তাঁর ভাষায় ‘শামাম’ বা ‘আ ফ্ক স্টোরি’)। তাঁর মতে বান্মীকি এসব কথা আদৌ লিথে যাননি বরং কেরলের খ্রিস্টীয় যাজক টমাস বাল্মীকির রামায়ণ রচনার দুশো বছর পরে এই গল্প রামায়ণের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তার সিদ্ধান্তের সূত্র কিছুই দেননি অধ্যাপক মশাই, বলেননি যে, কেরলের এক প্রাচীন যাজকের তুজজে দেওয়া কন্পিত রামায়ণী গল্প সারা ভারতে কী করে প্রচারিত হল। বোঝাই যায়, রামকে যারা দেবতাজ্ঞানে পৃজা করে, তার চরিত্রের নেতিবাচক দিকগুলি ধোলাই ও সংস্কার করার ক্কজে একদল লোক স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছে, তারা রামকে দোষগ্ডণযুক্ত মহাকবোর নাষ্ভ্র্ক হিসেবে মেনে নিতে রাজি নয়। এখােে ইতিহাসের ওধু নয়, পুরাণ মহাব্বুক্রেরও পুনর্লিখনের চেষ্টা চলে এবং মৌলবাদীদের কাছে অবশ্য পুরাণ জাব্রুতিহাসের কোনো তফাত নেই, ইতিহাস পুরাণে অবাহত অনুবৃত্তি, কথন্শ্র শ্থনও পুরাণের দ্বারা আক্রান্ত! কল্পনা ও গবেষণার জানপদ্ধতির তফাতGেৃমীলবাদীরা আদৌ গ্রাহ্ করে না।

দল্মিণ এশিয়ার পটভূমিতে থবরের কাগজ ও অন্যান্য পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রে, অসম হলেও, একটা প্রতিযোগিতা ও বাদ-প্রতিবাদের জায়গা তৈরি আছে। যেখানে এই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ দুর্বল সেতা হল বহ অর্থ বিনিয়োগনির্ভর চলচ্চিত্র ও দূরদর্শনের নানা অনুষ্ঠান। বিশেষ করে পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভরতভিত্তিক অনুষ্ঠানণলিতে ম্মালবাদের এই. নিয়ন্ত্রেের চেষ্টা বিশেষ প্রকট। ভারঠীয় রেড্ডিয়োর পৃর্ববতী মহানির্দেশক পি সি চ্যাটার্জি একটি লেখায় ফিনিপ নুটগেনডর্য বলে এক মার্কিন গবেষকের সাক্ষ্শ উদ্ধৃত করেছেন। লুটগেনডর্ফ লক্ষ করেছিলেন যে, যথন ভারতীয় দূরদর্শনে ‘রামায়ণ’ ধারাবাহিক দেখানো হত তঋন এদেশের অনেক বাড়িতে এটি একটি সাপ্তাহিক পূজনুষ্ঠানের মতো ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাতে টেলিভিশন সেটে গীঁদার মালা পরানো হত, তাত চন্দনের প্রলেপ ও ফেঁঁটা লাগানো হত, সিদদরও লাগানো হত, আর ঘরে শাঁঘ বাজিয়ে সে সিরিয়ালের উদ্বেধন হত। চ্যাটার্জি বে মত্তব্য করেন এ প্রসঙ্গে তা বিশেষ অনুধাবনরোগ্য-‘সংবিধানের ২৮ নম্বর ধারায় বলা আছ্, সরকারি অর্থে পুর্ণডাবে পরিচালিত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে

 एনে বিপত্তির ভয় অারও বেশি।


 जারতের বাপ্রতম নিরক্ষ ও ধর্মাচ্চন জনগোঠীীর ওপর এงनির প্রजাঝও খূব





 এখন ঢোে পড়ার মভে।। এই মিছিল এথন তরকনাথ থেকে অনান্য মানবিক






 জায়গা তৈরি করে বা হয়, সেখানেও এদ্রর পরিমেবার জনা নানা ব্যমश্থ থাকে, তাতেও বাণিজা চনে। এ্যান বাণিজ-সংগঠন ধ্রীয়তাকে কাজে লাগায়-এবং
 করে।










ইত্যাদি শুরু হয়ে গেল। ুধু তাই নয়，সড্তোষী মা－র ভূমিকাভিনেত্রী শ্রীমতী অনীতা তুহ যেখানেই যেতেন সেখানেই তার পৃজাচনার আয়োজনে তাকে বিড়ম্বিত হতে হত। চিদানন্দ দাশতল্ত তাঁর ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্বক্ধে বইচ্তিতে ও ধরনের ঘটনায় ＇macabre marriage of consumerism and fundamentalism＇－এর দৃষ্টান্ত দেখেছেন।

ওখু পৌরাণিক বিষয়ের ছবি নয়，আধুনিক নাগরিক বা গ্রামীণ আখ্যান নিয়ে বাঙ্তবধর্মী মুম্বাই চলচ্চিত্রে প্রায়ই নানা অলৌকিক ঘট্না ঘটে। মন্দিরে কৃষ্ণের তৃতীয় নেত্র থেকে জ্যোতি নির্গত হয়ে মৃত শিওকে পুনর্জীবন দেয়，মনসা বা শিবের কাছে প্রার্থনার জোরে সাপ এসে সাপে－কাটা মৃতের শরীর থেকে বিষ টেনে নিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তোলে，গৃহদেবতা গৃহের কর্তার মরণাড্তিক অসুখ সারিয়ে দেয়——সব ঘটনা হিপ্পি চলচ্চিত্র বা টেলিসিরিয়ালে অহরহ ঘটে।

সেই সন্গে তৈরি হয়েছে এক বিশাল ধর্মীয় গানের ক্যাসেট সাম্রাজ্য। यদি কে৬ জম্মু থেকে বৈষ্ণেদেবীর মন্দিরে যান বা উত্তর ভারতের অন্য ধর্মস্থানে যান，তিনি লশ্ষ করবেন মে কোনো দোকানে তারস্বরে ধীীয় গানের ক্যাসেট বাজছে এবং ভারতবাপী ট্রাক পরিবহনের রমরমায় এই ক্যসসেট－বাণিজ্য ফেঁপে উঠেছে। মৌলবাদীরা যে সংগীতকে বিশেষভাবে মৌলবাদ প্রচারে কাজে লাগাতে তৎপর，
 ধারাবাহিক ও ক্যাসেটের সহযোগিতায় গজ্বে েোলা এই সর্ববাশ্ত ধর্মীয়তার আবহ আমাদের দেড়－দू শতাক্দীর তথাকথ্ত্ত্আখূুনিকতাকে প্রতিমুহূর্তে উপহাস করে এবং শহরে ও গ্রামের বাবু বা সাহ্রুজ্দির্দির জুতো মোজা সাট নেকটটইয়ের তলায় যে তাবিজ－কবজ－লাল সুতো হৃৃ⿱丶万仒⿰亻⿱丶⿻工二灬 পলা－গোম্মে ইত্যাদির আংটি ইত্যাদি বিরাজ করে－সেই দুর্বলত，অন্ধত ও ভয়ের মনস্তৃূৃকে চিরস্থায়ীরূপে বজায় রাথতে সাহাय্য করে। রামায়ণ－মহাতারত ইত্যাদি ধারাবাহিকের দর্শনও একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর এক দেশবাপী ধর্মসভার চেহারা নেয়। পিটর ভান ডার ডির－এর মত্যব্য এখানে উম্মেখবোগ্য－＇Television allows many millions to be con－ nected at the same time and thereby creates the sensation of a religious gathering（a satsang）．while allowing everyone to stay home with their own family．＇চলচ্চিত্র একই কাজ করে，তবে তার দর্শক আরও সংহত ও সীমাবদ্ধ，আর ক্যাসেটের গান যুক্ত করে অসংহত শ্রোতাদের। চলচ্চিত্র，সিরিয়ান ইত্যাদির ‘শিক্ষী’－গত প্রভাব তুচ্ছ করবার মতো নয়। দূরদর্শনের রামায়ণ ধারাবাহিকের প্রচার এবং ১৯৯২－এর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের ধ্বংসের মধ্যে যে একটা প্রচ্চন্ন কার্যকারণ যোগ ছিন ত অ অনেকেরই দৃষ্টি এড়ায়নি। বস্তুতপক্ষে হিন্দু শক্তিমত্তার প্রতীক হিসেবেই এবং অন্যান্য ধর্মাবলন্বীদের প্রতি প্রতীকী সতর্কতার মতো একাধিক হিন্দু দেবদেবীর নতুন，প্রায় সামরিক রূপা

দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তৈরি হয়েছে রাম, শিব, কৃষ্ণ, গণেশ, হুমান ইত্যাদির সামরিক চেহার। তারা ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয় সুনিশিচিত করে, কিস্ম হিন্দু মৌলবাদীদের কাহে অর্ধ আার অন্য ধর্ম সমার্থক—বে-কোনো মৌলবাদীদের কাছেই তাই। থ্রিস্টানদের ‘হিদেন’-দের সম্বক্ধে এবং কট্টর ইসনামে ‘কাফের’-দের সম্ব্ধে অবজ্खার মধ্বেই অর্র্ম ও অন্য ধর্মর (এমনকो একই ধর্মের অন্য মতে বিশ্ধাসীদের) এই সমীকরণ তৈরি হয়ে যায়। এই কারণেই মৃর্ণিদাবাদে বাউলফকিরদের ওপর মুসলিম মৌলবাদীরা নানাভাবে নির্যাতনের চেষ্টা করে। সম্প্রদায়গত এথনোসেন্ট্রিসিজম ‘আদার’ হলেই তাকে ‘ইনযিসিয়র’ বা ‘ইভিল’ ভাববার চেষ্টা করে। সব মৌলবাদেই শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়ষ্ত্রণের চেট্টা এক রামরাজ্য বা স্বর্গরাজ্যের অলীক স্বপ্ন তৈরি করা হয় এবং ওই হিন্দু দেবতাদের মতোই তো হয়ে ওঠঠ এক আকর্ষক সংহতিসাধক প্রতীক।
©
মৌলবাদ মূনত নিষে४ ® নিয়ষ্র্রণের ম্যাদিয়ুই প্রধানভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। তার একটা উদ্দ্যেগমুখী প্রোগ্রামও থাকে, যেমন দেখা গেছে মধ্যয়াগের ক্রুসেডে বা রোমন ক্যাথলিকদের ইনকৃই্ত্রিশনে। অর্থাৎ নিষেধ ও ডাঞা—উভয়কেই সে কাজে লাগায়। ইসলাক্র্ল্ মৌলবাদ সংগীত, চিত্রকলা ও

 সমাজের নানা শ্রেণী এইসব বিধিন্তিষ্ষেবি উপেল্ষা করততত পারে, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত
 ক্ষমতাশালী শ্রেণীর দাসত্ব করে। কিত্ট্ যারা শাসকশ্রেণী নয়, বৃহত্তর লোকজীবনসে জীবন চোরাগোপ্তাভাবে মৌলবাদের অন্ধ শাসন অগ্রাহা করে, তাদের সৃষ্ঠিশীলতা ও বিনোদনের প্রবল আকাঙক্ন ম্নেলবাদের চোখরাঙানিকে নানাতাবে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। বছর কুড়ি আগে রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসবে নদীয়ার একটি গ্রাম থেকে আসা মুসলমান গৃহবধ̨ ও মেয়েরা মুসলমান অস্তঃপুরের বিয়ের গান গেয়ে শ্রোতাদের মুঞ্ধ করেছিল। পরে ওােছি সাধারণ্গে এই অভিকরণের (পারফ্রম্যাস্সের) জন্য তাদের গ্রামে একঘরে করবার চেষ্টা হয়েছিল। বিয়ের গান বিষয়ে তাদের কী ধর্মীয় বা নৈতিক আপত্তি আছে তা জানি না, কিস্ু মহারাষ্ট্রে भাকিস্তানের প্রথ্যাত গজন গায়ক গোলাম আলির গানের অনুষ্ঠান বন্ধ হন তা অন্য এক ধরনের মৌলবাদ, রাজনৈতিক মৌলবাদ। ধর্মীয় মৌলবাদের প্রকাশ ঘটন মকবুল ফিদ্দা হুসেনের সরস্বতীর ছবিটিকে নিয়ে। প্রাচীন ভারতীয় দেবদেবীদের মৃর্তিকলায় তদের যে পোশাক-আশাক দেখানো হয় তা ব্রাগ্ন বা ভিক্টেরীয় ওচিবাইয়ের দ্বারা চিহ্তি নয়। তাদের শরীরে উর্ধ্বাংশ কদ্দাচিত সম্পুর্ণ আবৃত,





 নানা স্তর, বিলেষ ক<রে ম্যেয়েরের জীবনশাত্রা, খাবার-দাবার, পোশাকে-আশাকে।
 হিন্দু মহিলাদের পোশাক, খাবার দাবার, জীবনাচ্ণণ, বিচরণস্হান-সবই নিয়্র্রণ



 প্রসभ, এখানে তার আলোচ্ন অপ্রাসপ্পিক হবে।

## ভামা, স乛্ষৃতির অধিপ্পানী







 পড়ে না এই কারণণই গত শতাদীত উত্তর ভারঢে উদ্ ও হিল্দির বিরোধ তীব্ত হর়ে উঠেছিন এবং কাশীর পজিতেরা সংস্থৃখধান এক কৃত্রিম সাহিত্যিক হিল্দি









‘া৭২।: করতে চান। হরপ্রসাদ নিজ্রেকে যার ‘চ্যালা’ বলো়্নে সেই প্রবল নাস্তিক ড প্রাঙ্ট ভাষাবিদ অধ্যাপক শ্যামাচরণ গাল্গুলি ১৮৭৮-এই এই অসুস্থ চেষ্টার বিরুদ্ধে মখ্যা করেছিনেন। শেষপর্যত্ত বক্কিমচন্দ্রের ‘বাঙনা ভাষা’ (১৯৭৮) শ্যামাচরণের খ্রীT,্ধ্রে প্রতিক্রিয়ায় লেখা এই ভাষাবিরোধে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা गায়—यাতে তিনি সিদ্ধান্ত করেন-‘বলিবার কথাঙুলি পরিশ্ֵুট করিয়া বলিতে ইইবে, যতটুকু বলিবার আছে সব্রুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সং্কৃত, গ্রাম, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাহা গ্রছণ করিবে, অঙ্লীল ভিন্ন小াহাকেও ছাড়িবে না।'

ভাষা বিচ্ছিন্নতার এই খ্রয়াস যে এখনও ক্ষাত্ত হয়েছে তা বলা যায় না; খুব কাছেই जার দৃষ্টান্ত আছে। একটি সংবাদপত্রের চিঠিপত্রের কলাম কিছুদিন ধরে বাঙালি য়সলমানদের ‘বাংলা’ নামকরণের ব্যাপারে বেশ কিছ্ চিঠিপত্র বেরোন। চিঠিওুি ললখছ্ন অধিকাশ্ হিন্দুরা। তাদের মভে ‘আকবর’, ‘রহমান’, ‘কুদরত-ই-খুদা’, ‘সাজ্জাদ’ এসব নাম বাংলা নয়। বিশ্ময়ের কথা হন, তারা যে নাম প্রস্তাব করেন, (বশিরভাগই সংস্কৃত শব্দবাহিত নাম। অর্থা এর মধ্যেও এক ধরনের হিন্দুদ্রবোধ প্রচ্ছন্ন অছে, যেন সংস্কৃত বা তеসম শব্দের নামই, ‘বাঙালি নাম, ‘করিম’ ‘রহিম’ ‘রহমত’ ইত্যাদি নয়। আমি এই যুক্তির অর্থ বুঝি ন্যা। ‘করুণাময়’ নাম বাঙালি হলে ‘রহিম’ কেন বাঙালির নাম হবে না তার যুক্ক্রিষ্টোমার কাছে স্পষ্ট নয়। अধিকাংশ

 বাদ দেবার কथা ভাবতে পারেন ন্টেক্ষেত্রে এমনধারা হিন্দু বাঙালিদের কাছে ‘ভবেশ', 'নারায়ণ', ‘ভবানীচরণ্রুরমাপতি’ ইত্যাদি নামও এখন গ্রহগব্যাগ্য মনে ২ওয়া উচিত নয়। ফলে নাম ধর্মনিরপেক্ষ হোক—তা প্রকৃতি, কবিতা, সাহিত, ইতিহাস, প্রতিষ্ঠান ও স্থাপত্ত-ভাস্কর্য সব জয়াগা থেকেই আসতে পারে—এইটে श্न আসল দাবি। এরকম নাম বাংলাদেলে প্রহরর হচ্ছে-বর্ষা ইসলাম, সুরঞ্জনা ফারুকি, বিদিশ রায়হান ইত্যাদি নাম যথেটৃই পাই, এখানেও সৈয়দ মুস্তাফা |भরাজ্জর মতো লেখকেরা তাঁর পুত্রসন্তানদের এরকম নাম দিয়েছেন। কিস্টু তাই গল়ে নামকরণে আরবি-ফারসি শব্দ থাকলেই তা ‘বাঙালি’ নয়-এটl একটা pসংস্কার এবং এর পিছনে একটা প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতা আছে, শে সম্বন্ধে হয়তো স্ পত্রলেখক সচেতন নন। আমার মতে ওই আরবি-ফারসি শব্দগুলিও যথেষ্টই નlংলা। আমর। একশ্রেণীর বাঙালি সেঙুলির অর্থ জানি না তার কারণ আমাদের ঋধিকাংশগত হিন্দু অভিধানকার এসবের অর্থ দেবার কথা বিবেেনাই করেনি, ঢারাও হিন্দুচেতনাবদ্ধ এক ভাববিশ্বের অধিবাসী ছিনেন, যাতে ওই নামগুলির অর্থ ।. 1 小ার ऊরুত্ব তাঁদের কাছে তত বেশি ছিল না। বেজন্য তাঁরা ‘জল’ কথাটির


লেখেননি—বে-কথাটি লিথলে অধিকাংশ বাঙালির বোধগম্য হত। তারা এ কথাও খেয়াল করেননি যে, ‘পানি’, আণা’ ইত্যাদি মোটেই আরবি-ফারসি শব্দ নয়, একেবারে খাঁটি তস্ডব ও অর্ধ-তৎসম শব্দ-দুটিই সংস্কৃত থেকে এসেছে, এদের মূল হন ‘পানীয়’ ও ‘অভু’। কিষ্ু বাঙালি মুসলমানের দ্বারা ব্যাপকতাবে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে অচেচ্ন ও প্রচ্ছম্ন সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে আমরা এগুলিকে 'মুসলমানি’ শব্দ বলে চিহিত করেছি। এ কথাও ভুলে থেকেছি যে সিনেট চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহ হিন্দুও ‘পানি’ কথাটা ব্যবহার করেন এবং সর্বভারতীয় কোটি কোটি হিন্দুও তা ব্যবহার করেন।

সাম্প্রদায়িকত ও মৌলবাদের প্রক্মে যে কোেো দেশের সচেতন সংখ্যাগুরুর একটা বিশেষ দায়িত্ব থাকে, «ে-দায়িত্ব সংখ্যালঘুর থাকে না। সংখ্যাতুরুকে একটু বেশি সতর্ক হয়ে ভাবতে হয় যে, তার কথায় বা আচরণে ওধু প্রকাশ্য স্পষ্ট সাম্প্রদায়িকত নয়, কোনো অচেতন অপ্রকাশ্য সাম্প্রদায়িকতা আছে কিন্ন। । শরৎচন্দ্র মে ‘শ্রীকান্ত’ প্রথম পর্বে ‘বাঙালি’ ও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবন খেলার প্রসন্গে বাঙালি বলতে হিন্দূ বুঝিয়েছিলেন, তাতে আছে ওই অসচেতন সাম্প্রদার্রিকতার ইঙ্গিত। সঢেতনভাবে শরৎচন্দ্র মৌলবাদী নন, সাপ্প্রদায়িকও নন। কিন্তু আমাদের চেতনার নানা ভিতরকার ভাঁজে আমাদের জাতীয় ও সামাজিক ইতিহাস কেথথায় কী সংস্কার লুকিয়ে রেখে দিয়েছে সে সম্বন্ধে জর্থে সময় আমরা নিজেরাই অবহিত নই। তা কখনও কোনো শব্দ ব্যবহারে হচুৎ বৈরিয়ে আসে।

শরৎচন্দ্র যদি বাঙালি-হিন্দু এই সঙ্থীক্টিণণ করে ভুল করে থাকেন সে ভুল তাঁর

 যাঁরা ‘শরিফ’ বা 'আশরাফ’ বর্গ্রে, যাঁরা নিজেদের ঢুর্কি, ইরানি, আফগান শাসকদের বশশধর বনে কল্পনা করতেন। তারইই হিন্দুদের ‘বাঙালি’ হিসেবে দেষবেন-এতে আশর্যের কিছ্ন নেই। এবং ইসমাইল হোসেন শিরাজ্রির মতো লেখকেই আমরা পাই ওই হিন্দু অর্থে ‘‘াঙালি’ কথাটার প্রয়োগ। বক্কিমচক্ট্রের ‘গুর্গেশনন্দিনী’’র জবাবে লেখা তাঁর ‘রায়নন্দিনী’ উপন্যাসের তৃমিকাতেই ‘বাস্গালি লেখকেরা’ বলতে তিনি হিন্দু লেখকদেরই নির্দেশ করেছেন, তা শরৎচন্দ্রের বश্থ আগে। কাজেই শরৎচক্দ্রকে অহেতূক দায়ী করার কোনো অর্থ হয় না।

এসব দৃষ্ঠান্তই বুঝিয়ে দেয়, ভাষার শদ্দ ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের প্রতি মুহৃর্তের সতর্ক ও সচেতন থাকা দরকার। কারণ প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িকত যদি মৌলবাদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারে প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতাও মৌলবাদকেই শেষপর্যন্ত সহায়তা করে। সংথ্যাতুু এবং সংখ্যানঘু দু দলেরই এ বিষয়টা বুঝে নেওয়া দরকার, বিশেষত সংখ্যাণ্তরুর দরকার আরও বেশি।

## সভ্যতার বিবর্তনে ধর্ম

## জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাবিশ্বের এক হাজার কোটি বৎসরের বিবর্তন এবং পৃথিবীর পাচশো কোটি বৎসর বিবর্তনের শেষে মাত্র ত্রিশ-চম্পিশ হাজার বৎসর আগে মে মানব প্রজাতি (homosapien) পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলো, সে কোন ধর্ম সংগে নিয়ে জন্মায় নি। মানব সভাতার বিবর্তনের মধ্য দিয়েই মানুষের ধর্মবিপ্পাস গড়ে উঠেছে। আর বিবর্তনের মধ্য দিয়েই ধর্মবিশ্ধাস এবং ধর্মের জাগতিক কাঠামোর পরিবর্তন হচ্ছে। সভ্যতার বিবর্তনের সংগে সংてগ ভবিষ্যতেও ধর্মের পরিবর্তন অবশ্যা্ভাবী। মনুষ্য সভততার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় পুরাতন প্রস্তরযুপ থেকে। তারপর নৃতন প্রস্তরযুগ আরষ্ত করে আজ পর্যত্ত প্রযুক্তির বিকাশের সংগগ অবিচ্ছেদ্য ভাবে মানব সভ্যতার বিবর্তন ঘটে চলেছে। প্রযুক্তির উন্নতিব্রুষলে উৎপাদন ব্যবস্থাও ক্রম্মে রূপাল্তরিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের খাদ্য সংগ্গছos শিকারের যুগের পর পও্পানন যুগ, তারপর কৃষিযুগ। তুলনাক্রম্ অতি ষ্নীষ্র্রতিককালে আরষ্ভ হয়েছে শিল্প্বযু।
 আবার ইতিমধোই দ্রুত এমন এবু গর্যায়ে এসে পৌছেছে যখন মহাবিশ্ব, পৃথিবী এবং মনুষের জীবন সম্বক্ধে রন্নিক প্রাচীন এবং মধ্যযूগীয় ধারণা পরিতাক্ত হয়ে নৃতন জ্ঞানের সঞ্চার হচ্ছে। মানব সভাতায় ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস প্রযুক্তি ও উeপাদন বাবস্থার বিকাশের ইতিহাসের সংণগে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। ধর্মের পরিণতিও উৎপাদন ব্যবস্থ, বিষ্ঞান ও প্রयুক্তির ভবিষ্যৎ বিবর্তনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। মানুষের জৈবিক এবং জাগতিক বিবর্তনকে অস্বীকার করে তার চৈতন্যের বিকাশ অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

ত্রিশ-চম্মিশ হাজার <巨র আগেকার প্রথম পর্यায়ের মানব প্রজাতি স্থুন (অর্থাৎ পালিশ না করা) পাথরের অস্ত্র দিয়ে শিকার এবং বনজংগল থেকে অন্যান্য খাদ্য সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিলো। পওপালন কিংবা কৃষি কাজ তখন মানুষের জ্ঞান ও ফ্ষমতার বাইরে ছিলো। ৷্লে তথন তার প্রাকৃতিক পরিরেশ থেকে নিজ্রেকে আলাদা করে ভাবতে শেখেনি, অর্থাৎ তার আষ্মচৈতন্য বিকশিত হয়নি। সে তখনো নিজ্জেকে ‘आমি’ এবং বিশ্রপ্রকৃতিতে ‘হুমি’ বা ‘সে’ বলে ভাবতে শেখেনি। নিজেকে আর প্রকৃতিকে সে এক অবিভক্ত :নত্তা বলেই মনে করন্তা।' প্রত্নতাব্বিক সমীষ্মায়, বিশ়শষত কবর এবং গুহাচিত্র থেকে জানা গেছে বে মানুষ তথন পশুপাথিগাছপালার সংগগ একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কক্পনা করতো, এবং এখান ধেকেই

ক্রমশ টোটেম প্রথার উৎপত্তি হয়েছিলো। আর জন্মমৃতুর আপাতরহস্য বুকতে না পেরে মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে মানুষ্ের স্থৃল ভাবনা আরম হয়েছি,্লে। কিস্টু তথনে। ধর্ম নামক অধুনা প্রসিদ্ধ পদার্থ্রে জন্ম হয়নি। এক ধরনের স্থৃন ধর্মের প্রথম आবির্ভাব ঘটেছিলো নবপ্রস্তর যুগে, যখন মানুষ পালিশ করা উন্নত পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করতে শিখখছিলো। আর সে নব প্রস্তুযুগ আরম্ত হয়েছিলো মাত্র দশ হাজার বছর আগে। তথন শিকার ও খাদ্য আহরণের সংগে সংগে কিছ্রো পশুপালন এবং একটু একটু কৃষি আরশ্ভ হয়েছিলো। । ুহাচিত্র থেকে বোঝা যায় তথন টোটেম প্রথা আরো স্থায়ী রূপ ধারণ করেছিলে।। কবরের উপকরণ এবং অনেক ক্ষেত্রে মৃতদেছ পোড়ানোর উদাহরণ থেকে মনে করা হয় যে পরনোক:চিত্তা মানুষকে তখন আগের চেয়ে আরো বেশি প্রভাবিত করেছিলো। নানা দেশে পাওয়া শিবলিংগ জাতীয় পাথরের যোনিমৃর্তি থেকে অনুমান করা হয় যে জন্ম সম্বন্ধে টোটেম ভিত্তিক আদিম ধর্মচিন্তা গড়ে উঠতে আরষ্ভ করেছিলো। যেখানে যেখানে কৃষি আরম্ভ হয়েছিলো, সেখানে শস্যের জন্মাতা এবং পালক রূরপ কল্পিত সূর্य-চন্দ্র এবং পৃথিবী স্তুতিও আরম্ভ হয়েছিলে।। আর সেই সংগে আরশ্ভ হয়েছিলো ভালো শস্য কামনায় নরবলি। অসুখ-বিসুখ দূর, অমংগল বিতাড়ন এবং শক্রু দমনের জাদু জানা এক রকম আদিম গুনিন শ্রেণীরও সৃষ্টি হয়েছিলো এ সময়েই, যা থেক্কে পরবর্তীকালে পুরোহিত শ্রেণী
 অনেকটা শিশুর মতে। চিন্তার চেয়ে কল্পনা র্র্র ভাষার চেয়ে ইমেজ বা ভাবমূর্তিই
 জন্ম হয়নি।

প্রায় সাত হাজার বছর আগেন্থী্র্র কৃষিবাবস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চেলে প্রবর্তিত হলো, তখন থেকে এই জাগতিক অগ্রগতির পরিবেশে মানুষের ধর্মীয় কল্পনারও অনেক পরিবর্তন আরষ্ভ হলো। প্রথমত, নারী ও ভৃমির উৎপাদন ক্ষমতা লক্ষ করে নারী এবং পৃথিবীকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেবী রূপে কম্পনা করা হলো ( ্রাচীন মিশরে অবশ্য প্রথমে আকাশকে নারী রূপে এবং পৃথিবীকে পুরুষ রূণপ কম্পনা করা হয়েছিলো)। মানুমের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেবীদের দোসর রূপ্পে একজন দেবতও থাকতেন, যেমন মিশরে আইসিসের সংগে ওসিরিস, ব্যাবিলনে ইশতারের সংগে দুমু-জি বা তাম্মুজ, ইত্যাদি। এসব দেবী ও দেবতদের কানক্রূম রূপেণতণে এবং কাজে অনেক পরিবর্তন হতে থাকে, কিকুু তাদের গ্রথম উদ্ডব যে কৃযির সং?গ জড়িত ছিলে।, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া নারী ৎ দেবীলের ষর্মীয় ণুরুত্র সম্ভবত মাতৃতাম্র্রিক উপজাতীয় ব্যবস্থার সংগে যুক্ত হিলে।। অর নরীীর এই পারিবারিক-সামাজিক প্রধখান্যের মূলে তার জন্মদানের ক্মন। ছাড়াও ছিলো আদিম কৃষি ব্যবস্থা, বাড়ি তৈরী প্রভ̧তিতে তার অগ্রণী ভৃমিকা ; अুরুস্যরা শিকারে কিংবা পঙ চরাতত বেরিয়ে গেলে নারীরাই বীজ বুনতো, ঘর বানাতে এবং সারাতা,

 অর্তকে পোষ মানিয়ে তাদের সাহায্যে চাষ আরম হলে বেশি শারীরিক শক্তির ঋয়ারন হয়, এবং কৃষিতে তথা পরিবারে পুরুষের প্রাধান্য এবং পিতৃতাম্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। সম্ভবত একই কালে জন্মে পুরৃষের ভৃমিকা সম্বন্ধেও স!চততনত সৃষ্টি হয়, এবং ফলে অনেক সময় নারীকে ‘বীর্যহীন’ এবং পুরুষ কর্তৃক সণ্তান উৎপাদনের জীবস্ত আধার রূপে গণ্য করা হতে থাকে। তখন ক্রমশ ধর্মেও প্পুষ দেবতাদের প্রাধান্যের সূচনা হয়। কিস্তু কৃষি সভ্যতায় দেবীদের অস্তিত্ব বহ্কাল পর্যস্ত একেবারে মুছে যায়নি। কারণ মানুষ দেখেছে যে পৃথিবীতে পরিবার心 সমজের জনা নারী-পুরুষ দুয়েরই প্রয়োজন হয়। সে ভেবেছে যে দেবলোকেও जার ব্যতিক্রম হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, কৃষি ব্যবস্থা প্রচলিত হবার ফুলে প্রাচীন পৃথিবীর সর্ব্র শ্রেষ্ঠ দেবত ફিসেবে সূর্य এবং আরেক দেবতা চন্দ্রের উস্ভুব হলো। কারণ প্রাচীন মানুষ লক্ষ্য করেছিল্ো যে অংকুর উদ্গম থেকে ফসল পাকা পর্যস্ত সবই সৃর্থের কৃতিত্ব। আর রাত্রিতে পৃথিবী শীতন রাঋবার আর শস্যদের বাঁচিয়ে রাখবার কৃতিত্ব ছিলো চন্দ্রের। ধীরে ধীরে প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া, এবং প্রাচীন গ্রিস সহ অনেক দেশে
 প্রাকৃতিক ব্স্তুগুলোতে অলৌকিক দৈবশক্তিহুস্টেরাপ করে তাদেওও পুজোর বাবস্থা

 অঞ্ভ দুরকম পরস্পরবিরোষ্দি ্্রভাব দেখে অনুরূপ দুই পরস্পরবিরোধী দৈবশক্তির কম্পনা গড়ে উঠলো। প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়ার ধর্মচিস্তার এই কল্পনা জন্মলাভ করে পরে বিশেষ ওুরুত্ব অর্জন করনো প্রাচীন ইরানের মাজদা ধর্মে, যেখানে আহ্হর মাজদা এবং অংগ্র মন্যু ছিলো যথাক্রুমে তভ এবং অশুভ দৈবশক্তি, যারা চিরকাল পরস্পর বিবদমান। পরবর্তী কালের বৈদিক পৌরাণিক হিন্দু ४র্মে দ.4বাসুরেরের যুদ্ধেরও আদি উৎস এখানেই, যদিও এর বিবর্তিত এবং জাগতিক বিকাশ হয়েছিলো উত্তর-পশ্চিম ভারতে আর্য-অনার্য সংঘাতকে কেন্দ্র করে।

একথা মনে করলে অবশ্য ভুল হবে যে নব প্রস্তরযুগের পরেই পৃথিবীর সর্বত্র একসংগে কৃষ্যুগ আরষ্ত হয়েছিনো। কৃষিযুগের আগে এবং সমকালে অনেক জায়গায় পওপালন ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাও বর্তমান ছিলো। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন মিশরে, সুম্মেরে কিংবা সিন্ধু সভ্যতায় যখন কৃষিযুগে অনেকটা এগিফ্যেছিলো, যাযাবর আর্যরা তখনো প্রধানত পশুপালনের উপর নির্ভরশীল ছিলো। এ ধরনের যাযাবর ৬পজাতীয় ধর্মে যুদ্ধজয় এবং শદ্রু নিধনের জন্য যুদ্ধের দেবতাদের (যেমন ঋণ্ধেদএর ইন্র্র), আর অগ্নি ও সূর্য প্রতৃতি অন্ধকার বিরোধী প্রাকৃতিক শক্তির প্রাধান্য























 করতে। किম্ম মানুব্রে মজো গাৃতিক শক্তিওনোর সামনা-সামনি দেখা পাওয়া







 লিপি আবিষ্ষৃত হবার পর থেবে ধ্ম্যছ্ রচন্না করতে। জনসাধারণণে দানে এবং





 অनৃশাमন রচন্না করে এ বাপারে তাদ্রহ সাহাय করতে। এতাবেই কৃমিযুপে সব্বপথম প্রাত্ঠিানিক ধর্মের গোড়াপফ্টন হয়।





 ऊনা এই বৃহত্র ভৌগোনিক পরিসীমার মধ্যে অবস্থিত ঊপজাতিঙাোর ভিন্ন ভিন্ন



 বড়ে বড়ে ধর্মতলোর জন্ম হয়া





 आর্থসামাজিক ও রাজ্নেতিক কাঠামোর जা্বিক সমর্থলে ব্যবৃত হয়, এবং এই

 এবং প্র্র্তিত হয়ন। কারণ তাহলে জনসাধারণণর কাছૂ সে ধরনের অভিনব বিধান





উদাহরণস্বরূপ, স্মৃতিশাস্ক্রের অন্তর্ভুৰ ধর্মসৃত্র, ধর্মশাস্ত্র ভগবদগীতা এবং রামায়ণ মহাভারত হিন্দূ ধর্মের স্বীকৃত প্রধান ধর্মগ্থছ হওয়া সব্ব্রেও প্রাচীনতর বেদউপনিষদের শ্রততির ঐতিহ্যকেও এসব ধর্মগ্রट্থে স্বীকৃতি ও উচ্চ সম্মান জানানো হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম বৈদিক যাগयজ্ঞের বিরোধী হলেও ত্রিপিটকে উপনিষদের আঅ্মায় বিশ্ধাস ও বৈরাগ্যবাদ, এবং প্রাচীন হিন্দু দর্শননের জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি গ্রহণ করা হয়েছিলো। তাছাড়া হিন্দু ধর্মের অনেক দেবদেবী অল্পকালের মধোই ব্বীদ্ধ ধর্মে গৃহীত হক্রেছিলো। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম যখন চীন এ জপানে প্রবর্তিত হয়, তখनো যথাক্রুমে প্রাচীনতর তাও এ কনফুসিয় ধ্ম এনং শিত্টো ধর্মর অনেক কিচুই মেনে নিয়েছিনো। তেমনি ভাবে বাইবেন্নএ ইহ্থদ্র ধর্ম্মর প্রাচীনতর পরম্পরার




 খ্রিস্ট ধর্ম বহ্ল প্রচলিত ছিলে।।
 প্রথমম ভারতে এসেছিলে।। তারপর বহিরাগত র্ব্রিদ্দির সংগে ভূন্মেপুত্র অনার্যদের


 দেয়। এই আর্য অনার্য ধর্মের সম্থিশ্যের প্রয়োজনেই একেশ্মরবাদ ও অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হয়। এভাবেই হিন্দু ধর্ম্মে সেই তাব্বিক বুনিয়াদ গড়ে ওঠে, যাতে অসংখ্য দেবদেবী একই উশ্মরের বিভিন্ন প্রকাশ বা রূপ বলে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। আবার চাতুর্বর্ণ্য প্রথাকে ধর্মীয় সমর্থন জানিয়ে আদিম শ্রম বিভাজনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অসম আর্থসামাজ্রিক কাঠামোকে মহিমাब্বিত ও চিরায়ত করবার চেষ্ঠা করা হয়। এই আর্থসামাজিক কাঠামোতে সে কৃষক-অ্রমিক শ্রেণীকেই শোষণ-পীড়নের শিকার বানিয়ে অবমানবিক হীনস্থানে ঠেলে দেয়া হয়, শে শ্রেণী ছিলো জনসংখ্যার বিপুল
 পিরামিডের শিখরদেশে অবস্থান করে তাদের নিরঃকুশ শোষণ-শাসন অব্যাহত রাথে। তেমনি ভাবে জনসংখ্যার অর্ধ্ধক ও নারী সমাজ, তাকেও পুক্রষতাষ্ক্রিক সমাজ ব্যবস্থার পাদদেশে নির্বাসিত করে তার জন্য অমনবিক আর্থসামাজিক
 মহাভারত-এ ধর্মীয় সমর্থনে মহিমাब্তিত করা হয় এই অমানবিক আর্থসামাজিক কাঠামোকেই। এএভবেই কৃষিযুগের বিকাশের সংগে সংগে প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দু ধর্মের

ব্রাr্মণ্য ধর্ম্মর যাগयজ্ঞ ও অন্যানা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ এবং চাতুর্বর্ণর বিরোষিতার মধ্য দিয়ে নিরীশ্পরবাদী ও অহিংসাবাদী বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের উদ্ভব হয়। সম্রাট অশোকের আমনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বৌদ্ধ ধর্ম মৌর্য সাম্রাজ্যে, অর্থা প্রায় সারা ভারতবর্ষে, ধর্মীয় ঐক্রক স্থাপনে সহায়তা করে। কিশ্ু অল্পকালের মধ্যেই বুদ্ধে, সংঘে এবং ধর্মে শরণ নেবার রীতিতে বৌদ্ধ ধর্মও অন্য ধর্মের মতোই বিশ্ধসে প্রতিষ্ঠিত গোঁড়া ধর্ম হয়ে দাঁড়ার। দ্বিতীয়ত, তাব্বিক, দৃষ্টিকোণ থেকে বৌদ্ধ ধর্ম চাতুর্বর্ণ বিরোধী হনেও কার্যত চতুত্বর্ণ ভিত্তিক আর্থসামাজিক কাঠামোকে পরিবর্তন্রর বিশেষ চেট্টা করেনি। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধর্মের আর্থিক নিয়ম্ত্রণ শ্রেষ্ঠ বা ধনী বাবসায়ী!দর হাতে চলে যায়। তৃতীয়ত, মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভবের পরে ব্রাদ্মণ্য ধর্মের অন্নক ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ বৌদ্ধ ধর্ম্রে মা,্যে প্রবেশ করে। এভাবে ভ্রাদ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের ম,্খ্য মূল পার্থক্যงলো ক্রমম কমে আসে। চতুর্থত, মানব জীবন অবিমিশ দুঃথথর আধার, আর জন্মমৃত্যুর হাত থেকে নির্বাণ লাভ করে মহাশৃন্যে মিলিয়ে যাওয়াই ধর্মের নক্ষা, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের এই তৰ্ব্ব এদের ক্রমশ হীনবল হবার অনততম ঐতিহাসিক কারণ। পরবর্তীকালে মানব জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টি গ্রহণ করেই চীন ও জাপান বৌদ্ধ ধর্ম জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছিলো।

 এক অংশ পরলোকে মুক্তির সঞ্ধান ক্রুল্য। এই পরিস্থিতিতে ডেড সি অঞ্চলে সম্তবত
 এভাবে খ্রিস্ট ধর্মের উদ্ভবের প্ছেনে সম্তবত বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিলো। অশোকের দ্বারা প্রেরিত বৌদ্ধ ধর্মयাজকেরা যে এই অঞ্চনে তeপর ছিলেন, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছছ।" তাছাড়া যে অহিংসার ত্্ধ নিয়ে থ্রিস্ট ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিনো, তার কোন পুরানো ঐতিহ ইহ্থদিদের মধ্যে ছিনো না। ডেড সি অঞ্চল থেকে পাওয়া পাপিরাস পাজুলিপিওলো থেকেও স্পষ্ট হয়েছে যে বৌদ্ধ ধর্মের সংগঠন ও তাব্বিক আদর্শের সংগে আদি থ্রিস্ট ধর্মের অনেক মিল ছিলে। ${ }^{9}$ অবশ্য ডেড সি ক্ক্রোলগুলো আবিষ্তত হবার অনেক আগেই কোন কোন পধ্তিত এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন বে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে ইসিনদের মধা থেকে থ্রিস্ট ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিলো। তারপর f গর্ম কিছ্ֵটা প্রসার নাভ করে। এদিকে রোমান সম্রাটেরা বহ্থ জাতি-উপজাতিতে এবং [4ভিন্ন ধর্ম্ম বিভক্ত তাদের সাম্রাজ্যে একটি মাত্র ধর্মের সাহায্যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়心 ঐ্শক প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হলেন। কিদ্ধ প্রথমে তারা থ্রিস্ট ষর্মের কথ্যা ভাবেন নি। ন।ক্ট্রীয় প্রচেষ্টায় প্রথমে রোমের দেবী রোমা, এবং জুপিটার বা বৃহস্পতির পুজো

বাধ্যতামূলক করবার চেষ্টো করা হয় : কিষ্তু এ চেষ্টা বার্থ হয়। প্রকৃতপর্ষ্ষ এ সময়ে মিশরজাত দেবী আইসিস এবং ইরানজতত দেবতা মিত্রের পুজ্জো রোমক সাম্রাজ্যের ব্হল প্রচলিত ছিলে। কিত্তু এসব ধর্ম এই বিশাল সাম্রাজ্যে ধর্মীয় ঐক্য স্থাপনে, আর নিপীড়িত জনসাধারণকে পারলৌকিক মুক্তির আশ্ধাস দিতে ব্যর্থ হয়েছিলো। পর পর কয়েকটি ক্রীতদাস বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর জনসাধারণ ইহলৌকিক মুক্তির আশা ত্যাগ করে পারলৌকিক মুক্তির আশায় উদ্গীব হয়ে পড়েছিলে।। থ্রিস্ট ধর্মে ছিলো এই মুক্তির আশ্বাস আর রোমক সাম্রাজ্যের সর্বজনীন ধর্ম হবার প্রতিশ্রুতি। তাই থ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে সম্রাট কনস্টানটাইন এই ধর্মকেই রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে বেছে নেন। তিনি নিজে কখনো খ্রিস্ট ধর্মে দীী্ষিত হন নি। কিল্ুু সিংহাসনে তার নিজের এবং সাম্রাজ্যের স্থয়িড্বের জন্য পুরোহিত ‘্রেণীর সাগগঠনিক শক্তির সমর্থন পেতে, আর এই পরলোকমুখী ধর্মের সাহায্যে জনসাধারণকে বশে রাখতে আগ্রহী ছিলেন।

মরুপ্রষান আরব দেশ প্রাচীনকালে বহ্স্ণংখ্যক যাযাবর বেদুইন ও অল্প কিছ্হ কৃষিনির্ভর উপজাতিতে বিভক্ত ছিলো। এরা অন্যান্য দেশের প্রাচীন উপজাতিদের মতোই নানা রকম পশুপাখি, গাছপাথর এবং দেবদেবীর মৃর্তি পুজো করতো। খ্রিস্টীয় যুগের প্রথম দিকে আরব দেশ একটি আন্তর্জাতিক বানিজ্যপথের অন্তর্তুক্ত ছিলো। মিশর, ইথিওপিয়া, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া এবং প্যালেস্টৗইনের বািিজ্য আরব দেশের মধ্য দিয়ে ক্যারাভান পথে যেজ্েো ধ্লাহিত সাগরের কাছে অবস্থিত মক্কা অঞ্চল এই ক্যারাভান পথে অবস্থিত হ্হৃল্লে বলে একটি সমৃদ্ধ শহরে পরিণত रয়েছিলো। ফনে এটি প্রধান ধর্মস্शান ऊু্তীর্থস্ছানের মর্যাদাও পেয়েছিলো। সমঙ্ত উপজাতিদের দেবদেবীর মূর্তি এঋক্কীক্শীর কাবায় রাখা হতো। কুরেশি উপজাতির
 করতো। কিষ্ঠ বষ্ঠ শতাব্দীতে আা্তর্জাতিক বাণিজপপথ আরব থেকে ইরানে সরে যাবার ফলে জনসাধারণের, বিশেষত যাযাবর উপজাতিওনোর আর্থিক সংকট দেখা দেয়। তখন বিভিন্ন ঊপজাতির মধ্যে মরুভূমিতে দুর্লভ কৃষিযোগ্য জমির জন্য সংঘাত আরষ্ভ হয়। ঐকেের প্রয়োজনে হানিফ নামে একটি ধর্মগোঠী একেশ্পরবাদ প্রচার আরম্ভ করে। আরব দেলে এ সময়ে যেসব ইছদি এবং খ্রিস্ট ধর্মাবলশ্বী বাস করতো, তাদের মাধ্যমে একেশ্বরবাদের সংগগ মানুষের আগেই পরিচয় ঘটেছিলো।

এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতেই হযরত মোহম্মদ ইসনাম ধর্ম প্রচার আরষ্ত করেন। মকার অভিজাত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এই আশংকায় প্রথমে তাঁর বিরোধিতা করে যে দেবদেবীशীন এই নৃতন ধর্মের ফলে মধার প্রাচীন ধর্মীয় তুরুত্ব লোপ পেয়ে তদের বড়ো রকমের অর্থক্ষতি হবে। কিন্ধ মদিনায় প্রধানত দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর বাস ছিলো, আর চারিদিকে ছিলো প্রায় নিঃস্ব বেদুইন উপজাতি। তাদের জমির ক্কুধা ছিলো, আর ছিলো মক্কার অভিজাত ব্যবসায়ীদের প্রতি ঈর্ষাপ্রস্ত বির্রপ মনোভাব। তারা বए সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, এবং হযরত মোহম্মদের সৈন্যবাহিনীতে




 ডপার্জন করতে, তাদের আর্থিক লোকসানের ভয়ఆ চলে গেলে। এসব কারণে



 সকালই জানন, মোহম্মদের মৃহ্যর পরে একশ্লা বারের মধ্যে আরব সা|্রাজ্যা
 বর্ম পরিিण হহ।

 ঊপরে নির্ভননীল। তাই এসব শক্তিকে দেবদেবী রূপপ কপ্পনা করে তাদর কাহে







 (কেন, সে সবের ফলে উৎপাদন্রে কোন বাঘাত হয় না। এমনকি কারখান বাড়িকে





 [س|બ স



হচ্ছিলো, এই ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিলো, আর বাংকিং ব্যবস্থা গড়ে উঠছিলো, তখন খ্রিস্ট ধর্মের অভ্যত্তরে রেফরমেশন বা ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে প্রোট্টস্টাট্ট ধর্মের উদ্তব হয়েছিলে।। কারণ প্রচলিত থ্রিস্ট ধর্ম সে সময়ে মানুষের জাগতিক উন্নতির চেষ্টাকে ধর্মবিরোধী বলে ঘোষণা করতো, আর ধর্মীয় অনूশাসনে ব্যক্তিগত মুনাফা এবং পুঁজির উপর সুদ নিষিদ্ধ করেছিলো। এভাবে কৃষিযুগের খ্রিস্ট ধর্ম শিল্পের বিকাশের পরিপহ্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আবার ইউরোপের বৌদ্ধিক নবজাগরণ, ধর্মসংস্কার এবং শিন্পবিপ্লবের ফলে অষ্টাদশ শতা্দীতে মে জ্ঞনবাদী আন্দোলন (Enlightenment) গড়ে উঠেছিলো, তার মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছিলো ধর্ম ও পুরোহিত শ্রেণীর উপর সরাসরি বৌদ্ধিক আক্র্মণ। ধর্ম ও পুরোহিত অ্রেণীর প্রতি এই বিরোধিতা ফরাসী বিপ্লবে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব পেয়েছিলো। অন্য দিকে ধনতন্ত্রের প্রাথমিক যুগে শ্রমিক শ্রেণীর অমানবিক শোষণ ও দুর্দশার মধ্যেও পুরোহিত শ্রেণী এবং এক ત্রেণীর সমাজ চিন্তক ধর্মের সাহায্যে দারিদ্রের ব্যাথ্যা চালিয়ে যেতে থকেন। উনিশ শতকের প্রথম ভাগেও দারিদ্র্যকে মানব জাির आদি পাপ এবং সঞ্চিত পাপের সাহায্যে বাাখ্যার প্রবণতা শাসক শ্রেণীর মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিলো| ${ }^{\circ \circ}$ এই ঐতিহাসিক পরিহ্থিতিতেই ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মার্কসীয় চিন্তাধারায় ধর্মক্রে অনীক দর্শন এবং জনগণের
 ওঠে।

বিংশ শতাব্দীর শেষে আবার প্রয়ঙ্জ্রেষ্র উৎপাদন ব্যবস্থায় বাপক পরিবর্তনের সৃচন্ন হয়েছে। যানবাহন ও যোগার্র্র্যু ব্যাবস্থার উন্নতির ফলে আত্তর্জাতিক বাণিজ্য
 আন্তর্জাতিক প্রসার, কমপিউটরের সাহায্যে স্বয়ংক্র্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থা বা অটোমেশনের মাধ্যমে কম কায়িক শ্রমে বেশি উৎপাদন, কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে আন্তর্জতিক সংবাদ আদান প্রদানের বিস্ময়কর অগ্রগতি, এক সংস্কৃতির উপর অন্য সংস্কৃতির অনিবার্য প্রভাব, এবং এসবের ফ্লে জ্ঞন-বিজ্ঞানের বিশ্ময়কর অগ্রগতি ঘটে চলেছে। সংবাদ মাধ্যমগুলো যথন পৃথিবীর যেকোো জায়গার ক্কুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটন্? বিবরণ প্রতিদিন প্রকাশ করে চলেছে, টেনিভিশন ঘখন পৃথিবীর যেকোন
 উপগ্রহের ক্যামেরা যখন পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চির ছবি ঢুলছে, তখন পৃথিবীর কোন এক জায়গায় এক নকল মানবগোষ্ঠী কিছू প্রাচীন ধর্মগ্রষ্থ এবং অন্ধ বিশ্ধাস আর কুসংস্কার বেশি দিন आঁকড়ে ধরে থাকতে পারবে না। মনুষ যখন চাঁদের মাটিতে হেঁটেছে, আর মহাকাশে অতিযানকারী কৃত্রিম উপগ্রহের ক্যামেরা এবং উন্নত যষ্ৰপাতির সাহায্যে সৌরমণুল তথা মহাবিশ্ধের ভৌতিক প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হচ্ছে, তথন আর আকাশের জ্যোতিপ্কদের দেবাদ্রবী মন্ন করা সজ্তব নয়।




অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীর বিভিন্ন గেশ এবং জনগোষ্ঠীর মধ্যে !াચলনা প্রयুক্তি, উৎপাদন ব্যবস্থা, এবং শিশ্শা ও ভ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ্রে সुরে বিরাট ৬সাম্য বর্তমান। প্রকৃতপক্কে শিক্ম, প্রযুক্তি ও উৎপাদন ব্ববস্शার বা|পক পরিবর্তন খ্রানত পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের দেশগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তৃতীয় বিশ্বের উপর ঐতিহাসিক ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ, ইউরোপ-আমেরিকায় শিল্পবিপ্লব, উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে যথার্রুমে ওভকর ও ক্ষতিকর জলবায়ু, এবং বর্তমানকালে উত্তর প.গালার্ধ্র (মৃলত উত্তর অত্লাস্তিক অঞ্চলের) দেশগুলোর দক্ষিণ গোলার্ধে নয়া সাম্রাজ্যবাদী আধিপত প্রভৃতি বিভিন্ন ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক-প্রাকৃতিকরাজানৈতিক কারণ এই অসম আা্তর্জাতিক উন্নয়নের জন্য দায়ী। ফল্লে তৃতীয় বিশ্গের অনেক দেশই এথন্না গণশিক্ষা, বিজ্ঞান, ও প্রযুক্তির মান অত্যত্ত নিম্নস্তরের, এবং উৎপাদন ব্যবস্शা এখনো সামততাশ্রিক, অথবা আধা-ধনতাম্ত্রিক এবং আধাসামস্ততাষ্ক্রিক। আর প্রধানত সে কারণেই এসব দেশে এখনো শান্ত্রীয় ধর্মবিশ্পাস, ধ্মীয় কুসংস্কার এবং ধর্মীয় মৌলবাদের বাপপকতা ল্লুক্ষ করা যায়। এক দিকে যেমন অনেক দেশে বিজ্ঞান, প্রयুক্তি ও গণশিস্ষার প্রসাক্রে ओচীচীন ও মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিমুলে ফাটল ধরেছে, অন্য দিকে অন্থেক্রারেশে এখনো প্রাচীন ধর্মগ্রস্ছের বিধান
 অসুখ সারানো বা ভূত তাড়ানোর (
 এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রयুক্তির বিশ্পময় বিকাশ যথন সষ্ভব হবে, তখন সারা বিশ্ধেই প্রাচীন ও মধ্যयूগীয় ধর্মবিশ্বাস শিথিল হওয়াও অবশাজ্তাবী।

কিস্টু ধর্মের জগতিক ভিত্তি সম্বন্ধে এ আলোচনা শেষ করবার আগে একটি সতর্কতার কথা মনে রাথা প্রয়েজন। সেটি এই যে মূলত মানুষের আগতিক পরিবেশ থোক ধর্মের উদ্ভব হলেও কালে কালে ধর্ম মানুষের অবচেতন মনের গহনে প্রবেশ করে একটা স্বকীয়ত, স্বাজ্ক্র এবং নিজস্ব গতিশীলতা অর্জন করে। ণংশ পরম্পরায় জন্মগত ভাবে মানুষের সমজচিন্তা ও সংস্কৃতিকে এভাবে প্রজাবিত কার ধর্ম অনেক সময় এমন এক স্বধধীন শক্তি অর্জন করে যে সে তখন মানুষের আগতিক অগ্রগতিকে প্রতিহত করবার ক্ষমতা রাথে। অতএব ধর্মকে ওধুমাত্র স্কুজগতের উপরিকঠঠামো বললে ভুল হবে। সে কারণেই আমরা দেখতে পাই বে আభূনিক বিভ্ঞান ও প্রयুক্তির যুগেও এমনকি অনেক শিক্ষিত মানুষ প্রাচীন ধর্মবিশ্যাস -\|巾ড় ধরে থাকেন। যে ঐতিহাসিক-জাগতিক পরিবেশে সে সব কল্পনাভিত্তিক l. পাল্সর উদ্ভব হয়েছিলো, সে পরিবেশে যুগাত্তকারী পরিবর্তন হয়োছ্, কিস্তু

প্রাচীন পরিবেশে উৎপন্ন সে বিপ্পাস আজও অনেকখানি অপরিবর্তিত আছে।
অতএব এক দিকে ধর্মের বিবর্তন যেমন প্রयুক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের দ্মারা গভীর ভাবে প্রতাবিত হয়েছে, অন্য দিকে আবার ধর্মও মানুষের জাগতিক বিকাশকে কথনো প্রতিহত, কখনো ড্ররান্বিত করতে সাহায্য করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, মধ্যयूগীয় ইউরোপে ধর্ম সভ্যতার জগতিক বিকাশকে প্রতিহত করেছে। আবার রেফরমেশনের পরে ধর্মই ব্যাক্তিগত মুনাফকে স্বাগত জানিয়ে এবং ব্যক্তিমানুমের আর্থিক উদ্যোগকে উৎসাহিত করে ধনতক্ত্রের প্রবৃক্তিকে ("spirit of capitalism") ব্ধনমুক্ত করেছে। ধনতন্ত্রের বিকাশের উপর প্রোটেস্টান্ট ধর্মের এই প্রভাব ম্যাকস ওয়েবার গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি যদিও ইউরোপের ররনেসাঁস ও রেফরমেশনের পেছনে অর্থনৈতিক কারনের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নি, তथাপি তিনি দেখতে চেষ্টা করেছ্নে কিভাবে রেফরমেশন ধর্মকে গির্জা থেকে বের করে এনে বাজারে স্থাপিত করেছিলো, আর এভাবে সুগম করেছিলো ইউরোপে ধনতד্ত্রের বিকাশের পথ।’ আখুনিক জাপানের দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন সম্বঙ্ধে মিচিও মরিশিমা তুলনীয় সিদ্ধাত্ডে পোঁছেছেন। তিনি দেখতে চেষ্টা করেছেন যে প্রাচীশিনটো ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম থেকে উড্ডুত আচরণবিধির সংণগে পাশ্চাত্য প্রयুক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমেই আধৃনিক জাপানের দ্রুত আর্থিক বিকাশ স্ষ্যব হয়েছে।:2 আর ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পৃর্ব এশিয়া, এবং পশ্শিজ্রুত্র্ণশিয়ার ধর্ম কিভাবে আর্থিক বিকাশকে প্রতিহত করেছে, তা আমরা অন্যীশ্টি গ্রম্থে বিঙ্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি P"
 ধর্ম্রে আবির্ভাব হয়েছিলো। আবুব্যেড়ে বড়ো ধর্মগলো গড়ে়ে উঠেছে আরো অনেক পরে, মোটামুটি আড়াই হাজার বছর আগে থেকে। মানুষ এবং তার সভ্যতার বিবর্তন ভবিষ্যতে সুদূর প্রসারিত। সুদূর অতীত এবং অনাগত সুদূর ভবিষ্যতের তুলনায় ধর্মের বর্তমান বয়স অতি সামানা। বিজ্ঞানের দৃళ্টিতে এ ভবিষ্যদ্রাণী খুবই यুক্তিসম্মত মে জ্ঞানবিঙ্যানের অগ্রগতি এবং জনমনের গভীরে বিস্তার, তথা মানব সমাজের বর্তমান রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক কঠাামোর ব্যাপক পরিবর্তনের ফনে হয় মানবসভাতা থেকে ধর্ম বিলুপ্ত হবে, অথবা মানুষের ধর্ম এমন কোন রূপ পরিগ্রহ করবে যে আজকের সংঙ্ঞায় সে ধর্মকে আর চেনাই যাবে না। আবার সভ্যতার গতি নির্ণয়ে ধর্মের প্রভাব সংক্রুম্য উপরের আলোচনা থেকে আরেকটি সিদ্ধাত্ অনিবার্य হয়ে পড়ে। জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শক্তিতে দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে আগামী দিনেও যেসব দেশ অথবা জনগোষ্ঠী প্রাচীন ধর্ম্রগ্থত্তলোতে অন্ধ বিপ্পাসে অচল থাকবে, তারা যে ওধু নিজেদের সভ্যতার অগ্রগতিকে আদ্মঘাতী ভ্রাশ্ত চেতনায় প্রতিহত করবে তাই নয়, বিশ্পময় মানব প্রজাতির প্রগতিকেও তুলবে মম্থর করে।
; $1 \cdot \mathrm{~F} \boldsymbol{\sim}$ I'mlonsphy. The Intellectual Adventure of Ancient Man, Penguin, Ilnrmundeworth, 1963. ch. I

১। ๆ|৷ স 1.14 भ जा.लাbনার E্নा দেখুन, R. Briffault. The Mothers : The Matriarchal Throuv of Social Origin, Howard liorths. New York, 1993 reprint of I!96:3 edition ; Erich Newman. Thr Citoul Mother, tr. Ralph Manheim, Routledge \& Kegan Paul. I،ondon 1955. ch. 13; James George Frazer. Tha (iohden Bough, Macmillan Lomdan. 1957. chs. 40-41.



Q । Aि サlfu



 স্Iান্গ পরবর্ঠী কালে মধ্য এশিয়ায় অনেক বৌদ্ধ স্পীনিবেশের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

4। মুল Dead Sea Scroll-ఆলোর ইংরেজ্ঠী খনুবাদের জন্য দেখুন, Theodor H. ( iaster, The Scriptures of the Dequ Sea Sect, Secker \& Warburg, Iandon, 1957 ; Edmunt Wilson, ${ }^{\text {hhe }}$ Scrolls from the Dead Sea. W.H. Allen, London, 1955 ; J.M. Aftegro, The Dead Sea Scrolls, Penguin, llarmondsworth, 1956.
b। Arthur Liltie, Buddhism in Christendom or Jesus the Essene, Kıgan Paul, London, 1887 ; India in Primitive Christianity, Kegan l'aul, London. 1909.
s। R.H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism, Penguin, Ilarmondsworth, 1938. pp. 312-313.

১০। বিঙ্ভারিঠ আলোচনার জন্য দেখৃন, Jayantanuja Bandyopadhyaya, The fromerty of Nations : A Global Perspective of Mass Poterty in the Third World, Allied Publishers, Calcutta, 1988, ch. 7.
3) I Max Weber. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, ir. Tulcott Parsons, George Allen \& Unwin, London, 1930, fifth impression 1956.

১২। Michio Morishima, Why Japan has Succeeded : Western Trichology and the Japanese Ethos, Cambridge University Press, ('ambridge, 1982.

১৩। পাদটীক নং ১০, পরিচ্ছেদ ৫ দেখুন।

## বিজ্ঞানমনস্কতা আধুনিক জীবনে অপরিহার্য

## ডঃ তারকমোহন দাস

 সৌা না থাকা জনাই মনুব্যের বিশাল মন্Bিক্বের এতাবৎকান ব্যাপক অপবাবহার




 সম্প্রসারণ ও সমাজের স্বাजাবিক গতিকে বাহত কুরে, জীবন ও পরিচেবের ওপর প্রতিকৃল প্রভাব বিস্যো করে।



 কম। थুবই কম, পৃথিবীতেও তারা সংখ্যাनঘিষ্ঠ। यদি তারা সংখ্যা গরিষ্ঠ丶 হত তাহলে

 হাজারটি কৃত্রিম সমস্যার সৃষ্টি হয়েE, সারা দেলে বাপক বিচ্ছিন্তাবাদ্রর জন্ম, মদ্দির-মসজিদ সমস্যা পতিবেশীী লেশওनির মধ্যে পার্প্পরিক সন্দহ, অবিশ্ধাস.
 বাজেটে প্রতিরক্ন খাতে ধরা হহ্যেছিন ৩০ হাজার কোটি টাকা, পরমাণ বেমা

 সিদ্木াল্ত থেকে যার পেছনে কোন বিশ্ঞান সশ্মত যুক্তি ছিন नা।











 যর জনসংখ্যার ভারে বিবত নয়। পৃথিবীতে মনুৰ ছড়া সকল জীবেরই জন্মাবার












 প্রোজনীয়তও। সমাজর যারা পারক ও বাহক, পেই সরকার, রাজনীতিবিদ B
 কथা চিত্গা না করেই ব্যবহারে অভস্, তারার তার কথাম বিদ্দুমাত্র কণপপাত করেন





 1ب़ প্রমাণ।



একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। সৃষ্টির সূচনা থেকেই অজশ্র বৈঙ্গনিক তশ্রের ওপর নির্ভর করে বিশ্পপ্রকৃতি টিকে আছে। পৃথিবীর জীবন ও পরিবেশ-সহ বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছিই চলছে ঐ অসংখ্য বৈজ্ঞানিক তর্বের ওপর নির্ভর করে। সকন বিজ্ভানই প্রকৃতিগত। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উস্ডিদত্ব্ব, প্রাণিত্ব্ব, শারীরবৃত, ভৃত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা। যাই হোক না কেন, সব কিছুর উৎসই প্রকৃতি। আমরা নিজ্রের হাতে কোন বিজ্ঞান তৈরি করিনি বা বিজ্ঞান সৃষ্টি করিনি। আমরা পর্যবেশ্ষণ, পরীক্ষ৷, প্রমাণ ও যুক্তির ওপর নির্ভর করে, নির্দিষ্ট বৈজ্জানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তা আবিষ্কার করেছি মাত্র। অতি সামনাই এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। কিস্তু আবিষ্ণত ত্ট্বুলির ব্যবহার অনেক সময়ই উপযুক্ত সতর্কতা ও বিচঝ্ষণতার্র সঙ্গে করা হয় নি। অধিকাংশ ক্কেত্রেই তাৎক্মণিক সমস্যা সমাধানে বিষ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হয়েছে ভবিষ্যতের কথা চিজ্তা ভাবনা না করেই। মানুষের কাছে যা আপাত সুখকর, অর্থকরী ও লাভজনক বলে মনে হয়েছে মানুষ তাই সাগ্রহে গ্রহণ করেছে পরিণতির কथা বিবেেনা না করেই। বशক্কেত্রে ঐওুলিই আজ সমজে নানা দুর্নডঘ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এখানেই প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্কতার প্রয়োজন ছিল, যার অভাবে বিষ্ঞানের এই অপব্যবহার ঘটেছে।

প্রকৃতির মধ্যে যে বিজ্ঞান রয়েছে-তার ব্যবহার্র আদর্শ ব্-প্রিন্ট কির্তু প্রকৃতির

 ব্যবহৃত হচ্ছে এবং মানুষের দ্বারা যেভাধ্টে সেণলি ব্যবহৃত হচ্ছে তার মধ্যে বিস্তর প্রड্ডদ লক্ষ্য করা যায়। মানুভের নিজজিরই স্বাথ্থে এই তুলনামৃলক বিষয়টির চর্চার প্রাসঙ্গিকত আছে এবং এর লা্রে-শ্ষতির হিসাব-নিকাশ করার প্রয়োজনীয়তাও আছে। অস্তিত্ররক্ষার জন্য সুষম অনুপাতে সংথ্যা নিয়ষ্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাপ্রকৃতিতে বিজ্ঞানের আদর্শ ব্যবহারের ন্ূ-প্রিন্ট থেকেই জনা যায়, যার প্রতি মন্ময সামান্যই গুরুত্ব আরোপ করেছে—সসকথথ আগেই উম্লেথ করা হয়েছে। মানুষ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রকৃতির দিকে না তাকিয়েই বিজ্ঞাের আবিষ্কারতলি ব্যবহার করে গেছে এবং অতীব দুঃথের বিষয়, মানুষের মনের বিকাশ বিষ্ঞানের আবিষ্কারওুলির সক্গ তাল ও মাত্রা রেথে এগিয়ে যেতে পারে নি। পুরাণ ভ্রাত্ত ধ্যান-ধারণা, অনীক, অন্ধ সংস্কার,—যুক্তির মাধ্যমে নুতন কিছ্ম গ্রহণ করার ক্ষমতাকে দমিয়ে রেখেছে, যার ফলে প্রকৃত বিষ্ঞানমনস্কতার প্রসার আদৌ ঘটে নি। কিষ্তু কেন এমন হল?

জীববিজ্ঞানে বিবর্তনবাদ প্রসন্গে একটা কথ্য বनা হয়-কোন প্রজাতির শশশবকাল থেকে বৃদ্ধ অবস্থা পর্যশ্ত যে পরিবর্তনগু ঘটে তার মধ্যেই ঐ প্রজাতির বিবর্তনের ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। মনুমের শৈশব অবস্থার সঙ্সে তাই তার আদিম সভ্যতার প্রথম দিনঞুলি তুলনীয়। শৈশবে বিশ্ণ প্রকৃতি সম্পর্কে মানব শিও্র জ্ঞান প্রায় শুন্য,—কিত্ট জানবার ইচ্ম প্রচ৩, সে বিশ্পশ্রকৃতি সম্পর্কে যা
(..|t!.1) •Il|Adার না করে তাই বিশ্ধাস করে। চারপাশে এক রূপকথার জগৎ গড়ে




โিক তেমনিই, আদিম যুগে মানব সভ্যতার উষাকালে প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের आন ছিল প্রায় শুন্য, কিক্তু জ্ঞানার্জনের স্পৃহ ছিল অদমা, কষ্পনা শক্তি ছিল অসাধারণ। তাই थ্রকৃতির সকল রহস্যেরইই উত্তর যখন সমাজের শীর্ষস্থানীয়রা নানা মনোজ্ঞ কাল্পনিক বাহিনীর মাধ্যমে দিত তাই প্রন্বসত হিসাবে গ্রহণ করত। স সয়়ই সমাজের নির্দিষ্টররুপ, আচার বিচার ও প্রাচীন ধর্মతুলির সৃচনা হয়। তাই প্রতি ধর্মের মধ্বেই দেখা যায় সৃষ্টি-রহস্য ও বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে নানা অসাধারণ মনগড়া, অनীক কাহিনীর সমাবেশ। कিন্তু সভ্যতার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির খ্রকৃতর্রপ যখন মানুষের সামনে ধীরে ধীরে উন্লোচিত হাত ওরু হন তখন এই রূপকथার জগৎ থেকে মানুষের উত্তোরণ স্বাভাবিক ছিল, শ্রেয় ছিল, এবং প্রেয় ছছন। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। ধর্মীয় আবেগের বাতাবরণে ঢাকা নানা সংস্কার ও অন্ধবিশ্ধাস অধিকাংশ মানুমের দৃষ্টিশক্তিকে আজ আচ্ছন্ন করে রেখেছে, এজনা অনেকে আমাদের শিহ্ষার ত্রুট, নিরক্ষরতা ও দারিদ্রকে দায়ী করে থাকেন্ন,-কিন্তু তার থেকে বড় কারণ হন, মানুষের ধর্মীয় বিশ্যাষ্ক ৷্ট আবেগকে মূলধন করে একদল বুদ্ধিমান মানুষ সকল যুগেই প্রাপ্যের অচ্তিরিট্ত পেতে চেষ্টা করে এসেছে এবং তাদের উদ্যম ও আধিপত্য যুগে যুগে ক্ট্যেশঃঃ বেড়েই চলেছে। এদেরই ঐকাচ্তিক চেষ্টার ফলেে একটা উপমহাদেশ ব্ব্র্রিমভাবে দুই-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। সেই বিভাজনের রু-প্রিন্ট নিয়ে আজ র্ধাপ্রিদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, অসংখ্য কৃত্রিম সমস্যা তৈরি হয়েই চলেছে। অত্যণ্ত অনুতাপের বিষয় রাজনীতি, এবং বিজ্ঞান ও প্রযুজ্কিকে ব্যবহার করা হচ্ছে এই অরাজকতা বিস্তরে। কিন্তু প্রকৃতি মধ্যে যে জীবন সাড়ে তিনশ কোটি বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে ১লেছে যেথানে বিষ্ঞানের এই অপব্যবহারের কোন অবকাশ নেই, বরং তার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ‘র্শন’ আছে যার ওপর নির্ভর করে জীবন টিকে আছে পৃথিবীতে।

বিষ্ঞান অন্তর্নিহিত এই দর্শন সম্পর্কে বর্তমান প্রবন্ধ লেখক বিশেষ আগ্রহী, এর আগে এই সম্পক্কে একাধিক বিশেষ প্রবব্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশ করেছেন। এষং কয়েকটি সেমিনারের আয়োজন করেছেন। প্রকৃতিগত বিষ্ঞানের মধ্যে ‘দর্শন’ Мাছে, ওতঃช્રোতভাবে জড়িয়ে আছে। পর্यবেম্মণ, পরীশ্শ, যুক্তি ও প্রমাণের সাহাय্যে প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে সুশুফ্ঘল বৈষ্ঞানিক পদ্ধতির উজ্জব কিদ্টু शুব শাচীন নয়, মাত্র হাজার দেড়েক বছর থেকে এর ব্যাপক বাবহার ওরু হয়েছে এবং প্রসড্তব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চনেছে। ভাবনে আশ্চর্য হতে হয় প্রায় আট-নয় হাজার -ে্র আগে থেকে এই যুক্তি প্রমাের ওপর নির্ভর করেই—অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

প্রয়োগ করেই মানুষ যখন চাষবাস করতে শিখল, পাচচ-ছ়য় হাজ্রার বছর আগে থেকে যখন র্রোঞ্জ, লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার শিখল, চিকিৎসাশাস্ত্রের অসাধারণ উন্নতি ঘটাল, তখন প্রকৃতির রহস্যভেদে ঐ একই পদ্ধতি কেন প্রয়োগ করল না, পরীষ্ম ও প্রমাণের ওপর নির্ভর করে জন, বাতাস, মাটি প্রতৃতি পদার্থের ধর্ম, এগুলি জানতে এবং সমাজের মধ্যে জমে থাকা নানা অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, ভ্রান্ত ক্ষতিকর ধারণা এসব দূরকরতে সে যুগের মানুষ কেন্ন অগ্রসর হল না। হলে অনেক দুর্ভোগের হাত থেকে মানুষ রক্ষ পেত। মানুষের ইতিহাস অনাভাবে লেখা হত।

ঠিক তেমনিই, বর্তমন যুগেও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি যে গতিতে এগিয়ে চলেছে, সেই গতির সঙ্গে তন রেখে মানুষের সামাজিক ধ্যান-ধারণা ও দূরদূষ্টি বাড়েনি, বিজ্ঞানের মধ্যে সে ‘দর্শন’ আएু তকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া তো নয়ই,—তার প্রকৃত মূল্যায়নও হয়নি। হলে বিজ্ঞানের অপব্যবহারে পরিবেশের সম্পদের ব্যাপক অবক্ষয়, জন-বিস্ফোরণ-সেই সঙ্গে মনুষ সছ হাজার হাজার প্রজাতির উদ্ডিদ ও প্রাণী অস্তিত্ব বিপন্ন হত না। বিজ্ঞান অন্তর্নিহিত দর্শনকে অবহেলা করার ফলৌই হয়ত মানুষের ভবিষ্যৎ ইতিহাস আজ অন্যভাবে লেখা হতে চলেছে।

প্রকৃতিগত বিজ্ঞানের ইতিহাস ও কর্মসূচী বিশ্লেষণ কারণে কয়েকটি চিরর্তু সত্য বা প্রুবকের সন্ধান পাওয়া যায়, যার মধ্ধে বিজ্ঞান অন্তন্নিহিত দর্শনের রূপকথার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

প্রথম ঞ্রুবক হিসাবে সমগ্র বিশ্পপ্রকৃতিক্রে ুনে ছয় যেন একটা নিয়মের রাজত্ব,

 সময় ঘড়ি ধরে বলে দেওয়া যায়| সম্পুর্ণ নির্ভরশীল জ্যোতিষ্কওুলির আপেক্ষিক দূরত্ব, গতি ও ভরের ওপর। কোন কারণে পৃথিবী থেকে সৃর্থের দুরত্ব যদি কমে যায় বা বেড়ে যায় বা তাদের গতি বা ভরের হেরফের ঘটে তাহলে ঐ সময়েরও পরিবর্তন ঘটবে। পৃথিবীর বুকে জীবজগতেরও ধারাবাহিক পরিবর্তন ঘটছে এবং তার জন্য যে চারটি ফ্যাক্টর, মূনত দায়ী সেগুলি হন (১) বাতাসের কার্বন-ডাইঅঞ্সাইড, (২) মহাদেশওুলির গতিশীলতা, (৩) জন ও (8) अপ্সিজেন। এর' মধ্যে প্রথম দূটির ডৃমিকা શুবই নাটকীয়। বাতাসের কার্বন-ডাইঅশ্যাইডই পৃথ্বীর গড় তাপমাত্রা নিয়স্রণ করে थাকে। বাতাসে यদি কার্বন-ডাইঅক্সাইড আলৌ না থাকত তাহলে ধরাপৃষ্ঠের তাপমাত্রা নেমে যেত শুন্য ডিগ্রীর ২৪ ডিগ্রী নীচে। サৃথিবী বাতাসে কার্বন ডাইঅঞ্সাইডের মাত্রা কথনও স্থির থাকে নি, অতীতে বেশী ছিল, তারপর ষীরে ষীরে সমূদ্রতলে থিতিয়ে পড়েছিন (Sedimentation) জাবার বেড়েছিল প্রধানতঃ ব্যাপক অগ্ম্যৎপাতের কারণে। তার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রারe হ্বাস বৃদ্ধি ঘটেছে। মাত্র 8 ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রাসের ফালन পৃথিবীত তুষার যুগের আবির্ভাব

খটিた়ছ এই রকম কয়েকটি তুষারযুগের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই তুষারযুগের সঙ্গে খপখাইয়ে নিতে গিয়ে বহ পুরাতন প্রজাতি অদุশ্য হয়ে গেছ্，এসেছে নৃতন প্রজাতি । হারিয়েছি মামথকে，পেয়েছি আধুনিক মানুষকে। বিথ্যাত জীবতত্ব্ববিদ্ পল ভাইসের মতে মানুষ হন এই তুষার যুগেরই সৃষ্টি，অর্থাৎ এই নিদারুণ ঠাণ্ডার হাত （থকে আய্মরশ্ন করতে গিয়ে নানারকম কলাকৌশল আবিক্কার করতে গিয়ে মননব মস্তিক্ষর দ্রুত বিবর্তন ঘটেছে। কিল্কু লক্ষ লক্ষ বছর ব্যয় হয়েছিল এইসব পরিবর্তনগুনি ঘটতে।

তেমনি বিগত কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর মহাদেশগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে দৃরর সরে যাচ্ছে－প্রতিবছর এক থেকক পানরো সেন্টিমিটার গতিতে। এক বছরের হিসাবে খুবই সামানা，কিস্గু কোটি বছরে হিসাবে তাইই হয়েছে একহাজার থেকে পনেরো হাজার কিলোমিটার। তার ফলে ঐ চলমান মহাদেশগলির জীববৈচিত্রঙ ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে পরিবর্তনশীল আবহাঙয়ার সঙ্গে ચাপ খাইয়ে নিতে গিশ্েে। কিম্ প্রকৃতির বুকে এই সব পরিবর্তন ঘটত্ত অতি দীর্ঘ সময় ব্য় হয়েছে，সময়ের ব্যাপ্তু अতি দীর্ঘ হওয়ায় পৃথিবীর জীববৈচিত্রের কোন প্রকৃত ক্ষতি হয়নি। পৃথিবীর জীবজগৎ যথেষ্ট সময় পেয়েছিন নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার জন্য，যারা পারে নি তারা চলে গেজ্，সেই সঙ্গে বহ নৃতন প্রজাতির আবির্ভাবও ঘটেছে। পৃথিবীর জীবজগৎ পর়োক্ৰু সমৃদ্গ হয়ে উঠেছে। জীবনের ক্রন্মবিকাশের ধারাবাহিকত এক অসাধারম স্র্থকতার সজ্গে সুরশ্ষিত হয়েছে।

কিন্ত আজ মানুষের হাতেও পরিভबণীর পরিবর্তন ঘটছে এবং যা পরিবর্তন ঘটেছে তা অতান্ত দ্রুত ৫ বাপকদ দু বছর পৃথিবীর দুই থেকে আড়াই শতাংশ
 অরণ্যের বাইরে পৃথিবীতে আর কোন অরণাই থাকছে বা，সেই সজ্গে থাকছে না সেখানকার বন্য প্রাণীরাও। अভ্ বিপুল ক্রমবর্ধমান হারে জালানী পোড়ান হচ্ছ， $\mathrm{CFC}_{11}, \mathrm{CFC}_{12}$ এবং शালন প্রভৃতি কৃব্রিম রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ফলেে ঐ সকল গ্যাস বাতাসে সঞ্চিত হচ্ছে，ফলে ভূ－পৃাষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বাড়ছে। এই $\mathrm{CFC}_{11}$ ，© $\mathrm{CFC}_{12}$－এর জন্যাই উর্ধ্বাকাশে ওজোন গছ্রের সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে মানুষ ও সামুদ্রিক উঙ্ডিদ－সহ সমগ্র জীব জগতের ওপর সূর্থ্রের আনদ্রা ভায়োলেট রশ্মির প্রভাব ষ্তিকর মাত্রায় বাড়下ছ। অতাত্ত আশক্কাজনক বিষয় হল，বর্তমান পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় দশ হাজার প্রজাতির উঙ্ডিদ ও গ্রাণী অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছ। এই অবলুপ্তির হার সামনের শতাবীর শেষে পঞ্চাশ হাজারে উ১তে পারে বনে আশস্ক করা হচ্ছে। মনুষ্য সৃষ্ট এই পরিবর্তনণুলি এতই দ্রুত এবং এতই আকস্মিক যে তার প্রভবে যে সব উস্ভিদ ও প্রাগী আজ অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তারা চিরতরেই शারায়ে যাচ্ছে কোন প্রতিনিধি না রেখেই। এটা ঠিক，পৃথিবীতে কোন জীবন যেমন अমর নয়，তেমনি কোন প্রজতিও অমর নয়，জুরাসিক যুগের ডাইনোসররা চলে

গেছে, কিস্তু তার জায়গায় আমরা পেয়েছি বহ্ নৃতন প্রজাতির সরীসৃপ, কিস্ঠু আজ যারা চনে যাচ্ছে তারা চিরতরেই হারিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে,—তার স্থান আর পূর্ণ হচ্ছে না, নৃতনতর প্রজাতির বিবর্তনে, তাই এই ক্ষতি চিরস্থায়ী, ভবিষ্যতে কোনদিিন কোনোভাবেই তা পৃর্ণ হবে না। পৃথিবীর জীব বৈচিত্রের স্থায়ী অবক্ষয় घটছে।

দ্বিতীয় গ্রুকক হিসাবে মনে হয় নিখিল বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক ‘সময়’ ও ‘দূরত্ব' নিরপেশক তক্টে, —পৃথিবীর জীবজগৎও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সৃর্य থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে এই মতবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে পৃথিবীর প্রতিটি কনিকার সঙ্গে সূর্থ্রের সম্পর্ক রয়েছে। চন্দ্রশিলা বিশ্লেষণ করে এমন কোন মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়নি যা পৃথিবীতে নেই। পৃথিবীর মৌল পদার্থের সাহায্যেই আমাদের দেছ গঠিত হয়েছে। আমাদের দেহে যে কার্বন, নাইট্রোজেন ও পটাশিয়ামের পরমাণুণুলি রয়েছে তাদের কোন কোনটি হয়ত ছিল কোন আদিম গুহামানবের দেহে, কোনটি হয়ত ছিল জুরাসিক যুগের অতিকায় ডাইন্োসরের দেহে অথবা আদিম কোন সামুদ্রিক শেওনার দেহে। দেহ থেকে দেহান্তরে ঘুরে ঘুরে ব্ববহৃত হয়ে এসেছে ঔ পরমাণুণুন যুগ যুগ ধরে এক 'সময়’ B 'দৃরত্য’ নিরপেক্ষ তন্ত্রের মাধ্যমে। ঠিক এই ভাবেই মানুম্বের সন্গে উদ্ডিদরাজির, মানুষের সন্গে অগণিত আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত নীशারিক্巾ুর্যী সম্পক্ক স্থাপন করা যায় পৃথিবী ও সৃর্ব্যের মাধ্যমে।
 সম্পর্ক যুক্ত-তা হাজiর হাজার প্রুল্লিাকবর্ষ দূরেই থাক বা কোটি কোটি বছর অতীত বা ভবিষ্যতের গর্ভেই নিমিতিত থাক-এক ‘সময়’ ও ‘দরত্ব’ নিরপেকক তד্ত্রে তারা পরস্পরের সজ্গে আষ্ঘীয়তা সৃত্রে আবদ্ধ,—निখিল বিশ্বের পৃর্ণর্পপ দানে প্রত্যেকেরই সক্রিয় তূমিকা আছে। কেউ অবহেলার নয়। আমরা প্রত্যেকেই এক সমগ্রের অংশ মাত্র।

তৃতীয় গ্রেক্র হিসাবে দেখা যায় নিথিন বিশ্বের প্রতিটি জ্রোতিষ্ষসহ পৃথিবীর প্রতিটি জীবই পরস্পরের ওপর নির্ভর করে নিজেদের অঙ্ডিত্র রক্ষা করে थাকে।

পারস্পরিক নির্ভরতা বিশ্বের সর্বাপেক্মা তাৎপর্যপৃর্ণ বিষয়। মহাকাশের সুর্যসহ তারকারাজির বেলায় একথা বেমন সত্য পৃথিবীর প্রতিটি জীবের বেলায়ও তাই। পৃথিবীর সাড়ে তিনশ’ কোটি বছরের জীবনের ইতিহাস পরীক্ষা করলে দেখা যাবে পৃথিবীর সকল জীবই সর্বকালে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে এসেছে, আজও করছে অপরের কাছ থেকে বিকম্পহীন সাহায় গ্রহণ করে, অপরকে অপরিমেয় সাহায় দান করে। প্রণীরা যেমন নির্ভরশীন সবুজ উস্ডিদের ওপর, উম্ডিদরাও তেমনি নির্ভর করে থাকে প্রানীদের পরিতজ্য সার পদার্থ্র ওপরে।

একটি জীবনকোষের ক্রিয়াকলাপ বিশ্নেষণ করলে আমরা কি দেথতে

পাই"—তার প্রতিটি সৃস্ম্ম অংশ, তার প্রতিটি উপাদান একে অপরের ওপর নির্ভর কার, একক অপরের সহায়তায, এক যৌথ উদ্দ্যেগো নির্দিষ্ট কতকণুলি কাজ অত্যণ্ত
 ખাহলে জীবকোষের সমঙ্ত অংশেরই শৃফ্ঘলা ভেন্গে পড়ারে, তার জীবন-সংশয় খটবে। জীবকোষ অতি সূক্ম্ম বলে খালি চোথে আমরা তা দেখতে পাই না।

ঐ সৃশ্ম্ম জীবকোষের সাহায্যে আমাদের দেহের যে সব অF্গ গঠিত.—যেমন ছুদয়, ফুস্ফ্স্ পাকস্থলী, মস্তিষ্ক, ইতাদি,-তারাও নির্দিষ্ঠ কতকগুলি কাজ একে অপরের সহায়তায় এক বৌথ উর্দ্যেগে সম্পল করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ক্ করে থাকে, আমদেরও বাঁচিয়ে রাথে, কোন একটি অF বিকল হলে এই পারস্পরিক সহযোগিতার শৃফ্ফলणিই ভেঙ্গে পড়বে আমাদেরও বেঁচে থাকা সজ্তব হবে না।

ঠিক তেমনিই আমাদের পরিবেশের মধ্যে অজস্র বিক্রিয়া ঘটছে-আমরা নিজেরাই যার অন্যতম উপাদান। পৃথিবীর সফল জীবগোষ্ঠীই এক বিশ্ময়কর শৃঙ্ধলার সন্গে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে মিলিত উদ্যোগে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি পালন করে চলেছে। মৃলত যার ওপর নির্ভর করে তারা পৃথিবীতে নিজ্রেেের अঙ্তিত্ব রক্ষ করে চলেছে। এই ঘটনাগ্ি অনেক ব্যাপক বনে এবং এর ব্যাপ্তিকাল অতি দীর্ঘ বলে আমাদের চোথে ত পড়ে না।
 ‘সৃত্রর’ সন্কান পাব, সং্যায় তারা চারিটি কঠোর নিষ্ঠার সক্গে অনুসরণ করে এস্ৰেৃ্টে সেটাই তাদের সমৃদ্ধি ও অস্তিত্ব রক্ষার
 কथা আগেই বিস্তারিত ভাবে বল্পী⿵ হয়েছে। (২) খাদ্য পিরামিডে উভ্ভিদ ও প্রাণীর সুষম অনুপাত। (৩) জল ও মৌল পদার্থের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার এবং (8) সকল জীবেরইই অভিবাসন বা ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা।

পৃথিবীর সাড়ে তিনশ' কোটি বছরের জীবন-বিজ্ঞানের ইতিহাসের মধ্য যে ‘দর্শনের’ সন্ধান পাওয়া যায় তার সঙ্গে মানুষের ‘জীবন-দর্শনের’ বহ্থ রকম অসগতি লক্ষ্য করা যায়। মানুষের ইতিহাস অনুসন্ধান করনে দেখা যায় সেখানে কোন যুগেই তেমন সূদূর-প্রসারী বিজ্জান ধর্ম চিন্তা-ভাবনার স্থান হয় নি, কোন এক লক্ষ্য অভিমুখী সংস্কৃতিরও সৃষ্টি হয় নি, যার ফলে হাজার হাজার অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, কলহ? বিবাদ, যুদ্ধ-বিপ্রনে ও প্রাকৃতিক সম্পদগুলি লুট-পাটে তার अধিকাংশ সময় কেটেছে। মানুষ তার মৌলিক সমস্যাগ্ডলি সমাধানের জন্য নানাजারে চেষ্টা করে এসেছে নানা বুদ্ধি ও কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে, নানা ধর্মমত, রাজনৈতিক आদর্শ এবং অর্থনৈতিক পম্থ উদ্ভাবন করে ঐ সমস্যাও্িল স্থায়ী সমধান খুঁজেছে, কিষ্ু লক্ষ করবার বিষয় হল মানুমের অনুসৃত এই সকন পদ্ধতির ককানটিত্তেই প্রকৃতি যে নিয়রেমে চলেছে সেই নিয়ামে অস্তিত্ব ও সামঞ্জস্য ছিল না।

জীবের বৈৗথ বসনাস নীভির চারটি সৃত্তই লঙিঘত হয়়ছে নানাভাবে নানা মাত্রায়, যার ফగ়ে সভ মানুষের অনুসৃত কোন মত বা কোন পদ্ধতিই শেষ পর্যশ্ত ইপ্সিত লশ্ষ্য ভেদ করতে সমর্থ হয় নি। তা অঙ্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার সামিল হয়েহে,-যা শেষ পর্যত্ত মানুষকেই আহত করেছে।

পারস্পরিক নির্ভরতাই যেখানে পৃথিবীর সंকল জীবের অঙ্তিত্ব রক্শার মূন পদ্ধতি :-যেখান মানুষ দলবেঁধে প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট করে বারবার बাঁপিয়ে পড়ড়ে নিজেরই প্রজাতির এক অংশকে নিশ্চিছ্ করবার জন্য। এই ধরনের নিজ্জের
 মারে ঠিকই, তার সাহার সংগ্রহের জনা মারতে হয়, কিষ্ু সব হরিণ মরে না, নিজের चাদ্য শৃய্ৰল অটুট রাথে নিজেরই স্বার্থ। খাদ অন্ধেষণে, নিজ এলাকা সংরকক্কণে ও ঙ্ত্রী-পৃত্রের নিরাপত্তা রস্木ার জনা প্ণণীরা প্রাণপণ চেষ্ঠা করে, struggle করে, কিষ্ঠ war নয়, struggle ও war দुটি শদ্দের অর্থ এক নয়, आকাশ-পাতাল তফাৎ।

 জোরে নিজ্রে এলাক বা নিজ মত্র বিস্তারের জনা অথবা আচারের আধিপত্ত













 এনাকার প্রাকৃত্তিক সম্পাफ্র চৃড়াত্ত বিনাশ। রিচি কলডার ঔধ্ পৃথিবীর একটি





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

 ศা！আাগগর থেকে আরো বড় রকম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।
心ার：এক কথায় এর উত্তর হাচ্ছ ‘না＇－মানুষ কখনই একা যুদ্বাজ প্রাণী নয়，তার
 শাধ্য মহাকাব্য লিখে তার মন্ন যেদ্ধ স্পৃহা জাগাবার প্রয়োজন হত না। মানুষ যে যুদ্গবাজ প্রাণী নয় খুব সহজজই সেটা প্রমাণ করা যায়，—পৃথিবীর যে কোন অঞ্পালের ১০০ জন মানুষকে জিঙ্ভেস করলে ১০০ জনই উক্তর দেবে，一তারা যুদ্ধ চায় না，
 রকম যুদ্ধ না হা．েও আজ সারা পৃথিবীত্ত অসংখ্য আঞ্চলিক সংঘর্ষ，সষ্ত্রাসনাদ। বিচ্ছিন্নতাবাদ，জাতিদাঙ্গ，রাজটৈত্তিক ও ধর্মীয় সংঘর্ষ অঞুনের মত ছড়িয়ে পড়ছে। মনূযের মনুষত্দ এবং প্রকৃত্র অমৃল্য সম্পদ দুইই বিকিয়ে যেতে বসেছছে। যুদ্ধ না হালেও আজ যুদ্ধের সরঞ্রাম たৈরি ও তার বাবসায়ের ভপর বহৃদেশ অতি বিপজ্জনক ভাবে জাদ্রর অর্থনিতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলেছে। এই বাবসার পরিমাণ অতি দ্রুভ বাড়下ে। বর্তমান শতাক্দীতে সামরিক সাজ－সরঞ্জাফ ভ মাদকদ্রবা বাবসায়ে আর্থিক

 निঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

 বিস্মোরণণর পর ঐ ব্যয় একলা！ফে এগার হাজার কোটি টাকা বেড়ে গোছু সে ক্থ
 আামাদর শস্भের ব্যেট উeপাদন ত্নিণ্ডণের রেশি বেড়েেে，তার অনাভ্ম মৃল কারণ হল বিরাট বিরাট বাঁધ তৈরি করে সেচ বাবস্থর অভূতপৃর্ব প্রসার ঘাটটাছ
 হাজার কোটি টাকার মভ）প্রতি বছর ০．মাট সংரৃহী厄 প্রকৃত্ক সম্পা়দর শভ্কর： भঁচিশভাগের বেশিই ব্য় হয় যুদ্গের সাজ্রসরঙ্জাম，মাদক দ্রব্য ※ প্রক়োজন্তের অতিরিক্ত বিলানদ্রব্য উৎপাদনে। শতকরা পঞ্চাশভাগগর বেশি প্রাকৃস্তিক সম্প্পদ
 ভারে অপচয় হয়। বাকী মা্র কৃড়ি ভাগ গাছের কাজে লাগে।

শহরের যানবাহনের গঠি যদি বাড়ান যায় তাহলে শতকরা ত্রিশ থেকে চন্মিশ



$$
24:
$$

দুনিয়ার পাঠক এক হও！～www．amarboi．com～

প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্র শতকরা বাইশ ভাগেরও কম ব্যয় হয়।
এই বিপুল অপচয়ের সামান্যও यদি আমরা বাঁচাতে পারতুম তাহলে পরিবেশ ও জীবনের সমস্যাতুলির সমাধান করা সষ্ভব হত। এই মূল সমস্যাগুলি কী? পৃথিবীর একদল লক্ধ প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী নানা দিক নিবেচনা করে মানুষের ১৪টি মৃল বা প্রকৃত সমস্যা স্থির করেছ্নে। ঐগুলি সমাধানে কত অর্থ লাগবে, কত সময় লাগতে পারে তাও নির্ধারণ করেছ্নে। ঐই ১৪টি মৃন সমস্যা হল (১) পৃথিবীর জনসং্যা নিয়্র্রণ (২) অরণ্য ধ্বংস প্রতিরোধ, (৩) ভূমিক্ষয় নিয়াশ্ত্রণ, (8) সকলের জন্য পরিঞ্রুত জল সরবরাহ, (৫) উন্নত প্রयুক্তির মাব্যম্ম শক্তির সাশ্রয় (৬) অচিরাচরিত শক্তি উৎপাদন, (৭) উন্নয়নশীল দেশণ্তলির বৈদেশিক অল পরিশোধ, (৮) সকলের জন্য গুহ নির্মাণ, (৯) সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য বিধি পালন, (১০) জ্কুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণ, (১১) গ্রীনহাউস এফেক্ঠ নিয়ম্ত্রণ, (১২) অ্যাসিডের নিয়স্ত্রণ, (১৩) ওজন গহ্রর নিয়্র্রণ, এবং (১৪) নিরক্ষরত দूরীকরণ। প্রতিবছর এজনা ২৫০ বিলিয়ন ডলার ব্য় করনে আগামী ৩০ বছরের ম,ধ্য ঐগুলির স্থায়ী সমাধান সষ্তব হতে পারে। কোন খাতে কত ব্যয় হরে তাও তারা নির্ধারণ করেছেন এবং কোথা থেকে ঐ বিপুল অর্থ পাওয়া যেতে পারে তারও হদিস তাঁরা দিয়েছেন। পৃথিবীর রাষ্ট্রওলি প্রতিবছর প্রতিরক্ষ খাতে বে একহাজার বিলিয়ন ডলার ব্য় করে তা থেকে यদি মাত্র শতকরা ২৫ জাগ বাঁচান রাথ্থাঁতাহলে ঐ অর্থের সাশ্রয় হতে পারে। যুদ্ধের মাধ্যমে নয় মানুঠের প্রকৃত ষ্বক্ম স্যাগুলির সমাধান হলে পৃথিবীতে স্থায়ী শাস্তি নেমে আসবে। পৃথিবী <্বসসयোগ্য रয়ে ঔঠবে। অन্যদিকে এই
 ঘটতে থাকললে পৃথিবীতে মানুষ সुছু সকল জীবের অস্তিঘ্ঘই বিপন্ন হবে, এখনই তার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা দিয়োছে।

মননুষের মস্তিক্ক এবং প্রকৃতিগত বিজ্জান দুইই অতান্ত শক্তিশালী ও সক্রিয় বস্তু। त্য সতর্কতা ও বিচ্ষ্ষণতার সঙ্গে এ দুটির বাবহার অবশ্য প্রয়েজনীয় ছিল তা না হবার জনাই মানুষের অধিকাংশ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই ১৪টি মৃল সমস্যার জন্মই হত না মানুষ যদি প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞানমনস্ক হত। নিজ্ঞানের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে তার সুদূর প্রসারী ফলাফলের কথা চিন্তা করলে,—‘বিজ্ঞান অন্তর্নিহিত দর্শনকে’ বোঝার চেষ্টা করলে, তার যথাযথ মূল্যায়ন ও বাঙ্তবপ্র<্যোগ ঘটলে মানব সমাজের প্রকৃত এবং স্থায়ী অগ্রগতি ঘটত। বস্তুত বিষ্ঞানের অকল্পনীয় শক্তিকে आণ্মীকরণ করে নেবার মত কোন উপযুক্ত বিজ্ঞানধর্মী সংস্কৃতির সৃষ্টি হয় নি, মৃল গলদটা ঘটেছে ঐ থানেই।

পৃথিবীর নানা দেশে প্রচনিত বর্তমান সংস্কৃতি ও সমাজ-ব্যবস্থা মৃলত নানা ধর্মীয় ও রাজৗৈতিক মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত ধর্ধীয় ও রাজনৈতিক মতনাদগলি পুরাতন এবং সঙ্গত কারণেই অসম্পুর্ণ-यা আমূল সংস্কারের অপেক্পা

 শারাবশের সম্পদঙ্ণলির প্রকৃত মূল্য, তার প্রয়োজনীয়তা, তার সীমিত পরিমাণ স.fাপরি জনসংখ্যার চাপজনিত সম্তাব্য বিপর্যয় সম্পর্কে মানুযের কোন সুশ্পষ্ট भারণা ছিল না, সুতরাং, সমাজের ছঁচটটাও গড়ে উঠেছে সেইভাবে। যার ఆপর মননুয সামত সকল জীবের অঙ্তিত্ব নির্ভর করছে সেই পরিবেশের সম্পদণ্গলির প্রকৃত মৃন্যায়ন ও সংরশ্ষণের ওপর সামানাই জরুত্ব আরোপ করা হর়েছে। উত্তরোত্তর বর্বিত পরিমাণে সেঙ্ছলির বিনাশের ওপরেই মননমের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তোলা হয়েছে অতান্ত বিপজ্জনকভাবে। বিষ্ঞানকে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই বুনিয়াদ তৈরীর হাত্যিয়ার হিসাবে,-লাভ ও লোভের হাতিয়ার রূপে।
 মতবাদের ভপর প্রতিষ্ঠিত (Ideology based) বর্তমান সমজ্যববস্থ৷ পৃথিবীতে মানুয ও অनান্য জীবের স্থায়ী কন্যাণণর পক্ষে কতদূর অর্থবহ? কতদূর কার্যকর ? এর ভবিষ্যৎই বা কি? এই 'মতবাদ নির্ভর’ পুরাতন সমাজব্যবস্शার বদলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রশ্ষাকারী ‘‘্রজাতি-নির্ভর’ (Species based) এক নৃতন সমাজব্যাবস্থার কथা ভাবা যেতে পারে। এই নৃতন সমজবাবস্থার মাল কथা হল--পৃথিবীতে মানুষ্য-

 ও প্রাণীর সঙ্গে সমরোতা করে বসবার্পু করতে হবে। পরিবেশের সম্পদণ্ডলিকে
 সক্রিয়ততও বজায় রাঋা প্রর্যেজর্দী-冋জজন্য মানয়কে তার বর্তমনে আপাত-আরামপ্রদ জীবন পদ্ধতি বা জীবন-দর্শনের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হতে পারে। পৃথিবীর আকাশ, জন, বাতাস, মাটি, সমুদ্, নদদ-নদী অরণ্ঠ এবং পশুপক্ষী, কীট-পতন্দ নিয়েই প্থথিবীর জীবন, পৃথিবীর চিরস্থায়ী সম্পদ। সুতরাং, তার স্ছায়িত্ব রক্ষার জন্য নিজেদের কৃত্রিম চাহিদার হ্রাস, সংখ্যার ভার লাঘব এবং প্রকৃতির সক্গে নুতনভাবে খাপ খাইয়ে নেবার মধ্যেই নিজ্রেদের স্থায়িত্বরক্ষার প্রতিঞ্রুতি খুঁজে নিতে হরে।

এই নৃত্ন সমাজব্যবস্থার কাঠামো একাা্তভাবে বৈঙ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী পর্যবেশ্ষণ, পরীশ্পা প্রমণ অ যুক্তির ওপর গড়ে উঠেছে, সুতরাং, প্রয়োজন মত সহজেই এর পরিবর্তন, পরিবর্রন ও সংস্কারসাধন সম্ভব সব সময়ই এটা করা যেতে পারে। বাঙ্তবিক পক্ষে সর্বকালে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে এই পদ্ধতি চলতে থাকলে ভবিষ্যতে মানুষ সর্বদাই প্রকৃতির সঙ্গে নিজ্রেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। অन্যদিকে বর্তমান মত্বাদ-নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় এই সুবিধা নেই বললেই চলে। ৩ই সব মতবাদের প্রবক্তারা অতীতে যে সব কথা বলে গেছ্নে তা বর্তমানে সম্পুর্ণ মুन्যহীন, মিথ্যা ও ক্ষতিকর হলেও তার ধারক ও বাহকরা ম্রেবসত্য জানে তা

आাকড়় ४রে আছেন ও তাই নিয়ে অসংখ্য তৈরি করা কৃত্রিম সমস্যার সৃট্টি করেছেন, যার জন্য মনুুের মূল সমস্যাঙ্ডলর দিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশই হচ্ছে না। অত্ত মৃল্যবান সময়, অর্থ ও মনীবার-অপচয়, সেই সঙ্গে অজস্র মূলাবান জীবনের বিনাশ घটছে।

ধর্মের মূল অর্থ হল ধারণ করা। অতীতে মানুষের সমাজ ও জীবন-পদ্ধতিকে সার্থকভাবে ধারণ করবার জন্যই নানা ধর্ম ও লোকাচারের সৃষ্টি হয়েছিল। কিষ্ট একथা বললে মেটেই ভুল হবে না, অত্যুক্তিও হবে না,—এবং এটাই এই প্রবন্ধের
 মা্যামে সৃট্টির সৃচনা থথকেই নিখিল বিশ্ষকে ধারণ করে রেথেছে। পৃথিবীর সকল জীবের বেলায়ও একথা সত্য। আমরা জানি বা না জানি, চাই বা না চাই—বিজ্ঞানই আমাদের সার্থকভাবে ধারণ করে রেথেছে-তার অসাধারণ তাৎপর্যপুর্ণ নিয়ম নীতিঙ্ডির মাধ্যমে। সুতরাং, বিজ্গানকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করতে অসুবিষা কোথায়?-ওখু মানুরের নয় বিজ্ঞন সকন জীবররই ধর্ম, নিখিল বিপ্ধের ধর্ম,—এবং এই ধর্ম সাধনার জন্য ঢোখবুজে ধ্যান করবার কোন প্রয়োজন নেই, শুষু তীর অনুস্ধান স্পৃহা, যুক্তিবোব ও নিজ্ঞানমনস্কতা অর্জনই যথেষ্টে।

## ধর্ম ও ভারতবর্য : আদি-পর্বের রূপরেখা

## পল্লব সেনগুপ্ত

প্রথম অধায়

 শব্দটিকে প্রज্নপ্রতিমা (বা, আর্কিটইপ) হিসেরে নির্দেশ করোছেন গ্রায় সর্বসম্মত্ভাবেই, পেটি হন, সিন্দু। পশ্চিম এশিয়ার বণিক এবং পরিি্রাজক-
 ধর্ম হিসেবে ‘হিন্দ’’ শর্দের প্রয়োগ খুব প্রচীনকালীন বাপার নয় ; শাক্ত, గ়শবব, বৈষ্ণব, গাণপত্য ইত্যাদি নানা-মতাবলন্বী ধর্মাধারাঙ্লিকে একত্রে ‘হিন্দুধর্ম’ হি!সবে সমন্বিত
 মুসন্নিম ধর্মাবলন্বীরাই এর প্রচলন করেছিলেন, এ্রানটা তেবে-নেওয়া অযোক্তিক
 এমন নজির সুপ্রাপ্য নয়।

 বলতে যা বোঝায়, তা হল বৈদিক্দিদির ধর্মরই একটি উজ্তরাধিকার-ঋদ্ধ রূপ ; এবং মৃলত আর্যভাবী ঋক-বৈবিকরা ভে-সব ধর্ম, ঢেবত আচার-ইত্যাদিকে :েরে চলতেন, তাদরই আধ্ৰুকিকর রূপায়ণে হিনদ্দুর্মর্মর অভিব্যক্তি ঘটেছে। কিজ্ট, বাঙ্তব ঘটনা প্রকৃতপক্ষে তা নয়। একমাত্র প্রাজপতত-মতে অনুষ্ঠেয় বিবাহরীতির কিছ్-কিছ্ন ক্ষেত্র ছড়া বৈদিক ধর্ম-এবং-আচার/সংস্কার, হিন্দুর সামাজিক, পারিবারিক কিংবা ব্যজ্তিগত জীবনে কোেো প্রতিভাসই রাথ্েনি। দেবতাভাবনায় তে এ-ব্যাপারটা একেবারে নিরকূশশভাবেই র্রুব।...তাহলে এখন যা হিন্দূর্ম বললে পরিচিত, তার এতসব দেবদেবী, আচার-বিশ্পাস, রীতি-প্রকরণ-এগুলির উদ্যু ঘটল কীভাবে, সেই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠবে। এর জবাবে যদি কোনো-গবেষক সিন্ধু-উপত্যকার সংক্কৃতি—তथা, হরাঞ্র সংস্কৃতির কথা বলেন (যা-বনেছেন সর্বজনমানা বিদ্ঘানদের বহ্রনেইই), তাহলে ভারতের প্রাচীন ধর্মবিশাস নিয়ে আলোbনা গুরু করার পক্কে সেটাই হবে সঠিক পথ-নির্দ্রিশিকা। সিক্ধুতীরের প্রত্--ঐতিহাসিক যুগের জনজীবনে যে-ধর্মধারাগুলি বহমান ছিল তাদের সম্পর্কে একটা সাধারণভাবে ধারণা গড়ে-নিতে পারলেে এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে, বৈদিক ধর্মকাঙ-বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অনুধাবন করনে পরেই হিন্দুধর্ম্মর উদ্ভব-ఆ-বিকাশের প্রেক্ষিতটি স্পষ্ট হবে।

হিন্দু女র্মে গড়ে－ఆঠার আগের যে－সুদীর্घ একটি পর্বকাল প্রত্ন－ইতিহাসের পজিতেরা চিহ্ডিত করেছেন，তার ঙুরু অবশ্যই আরও পৃর্ববর্তী আদিম－ধর্মবিশ্বাসের ক্রুবিকাশের শেষ পর্বে। সেই প্রাগৈতিহাসিক ধর্মচিত্তার ধারার বিশ্পজনীন নিয়ম আমাদের দেশেও সমানভাবেই ক্রিয়াশীল হয়েছে। ভারতের আদিবাসী জাতিকোমগিলির মধ্যে তার অস্তির্বের এখনও অল্পবিস্তুর থোজ মেলে। আগের অধ্যায়েই সেটি দেখ্খেি আমরা।

ঐ আদিম ধর্মপ্রতয়ের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিন মাতৃকা－উপাসনা। বিশ্ধের বিভিন্ন প্রত্যত্তে，বিশেষত মধ্রপ্রাচ্যের বিস্টীর এলাকায় তারই অনুষঙ হিসেবে অজশ্র নগ্নিকা－ মৃর্তি প্রত্ব－অনুসন্ধানের সৃত্রে মিলেছে। এই মৃর্তিশুলি－প্রত্নতদ্বের পরিভাষায় যাদের নাম ভেনাস ফিগারাইন্স－ববশিষ্টা হল এদের নাক－ঢোঋ－মুখ ইত্যাদি প্রায়ই থাকে না，পক্ষাত্তরে নারীত্বসৃচক প্রত্সগ্গণ্লি খুবই পৃথুল এবং তীক্ন্নরেখায় চিছিত ；এবং
 যা－ই বলা হোক না－কেন，जারও পৃর্ববর্তী স্তেরে যে－প্রাথমিক গ্রামীণ এক সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে বেলুচিস্তান－ইত্যাদি অঞ্চনে，সেখানেও ঐ ধরনের নগ্মকামৃর্তি মিলেছে যণেষ্ট সংখ্যাতেই। এతুলি প্রায়শই পপাড়ামাটির，সিদূরে－লাল রcে রঞ্জিত এবং মাত্র কয়েকটি ‘মডেল’’－ই সর্বর্র দেখ গেছে। র্রুই বাপারঙলি，এদের মাধ্যমে একধরনের ধ্মধারা（কান্ট）প্রচলিত থাকার 亠্বたিটি দেয়। মাঢৃকা－উপাসনা，এবং তার অনুষজ্গে উর্বরতাতান্ত্রিক ভাবনার এক্কেষ্টি প্রারচ্ভিক স্তরকেই সৃচিত করে এই ছোট－ছোট নগ্নিকামূর্তিঙি।

ঐ সংস্কৃতির পরিণততর কয়েক্টির্কিন্দ্রে এই ব্যাপারটি আরও কিছুটা স্পষ্টভাবে

 যোনিপ্রতীক，শিশ্বপ্রতীক－ইত্যাদিও পাওয়া গেছে উৎখননের ফলে। মুঘল ঘুখাই， রণ ঘুজাই，পেরিয়ানো ঘুজাই－প্রভৃতি স্থানে পাওয়া এই প্রড্বনিদর্শతুলি স্পচ্টতই শিস্নোপাসনার হদিশ দেয় বলে মনে করা যেতে পারে। প্রাচীনতর আমলে মাতৃকা－ উপাসনা，উর্বরতককে্র্রিক ধর্মধারা ইত্যাদি যা প্রচলিত ছিল，তার সহ্গে পরবর্তীকালে এইসব সংস্কৃতিতে প্রচলিত ধ্মপ্রততয়ের পার্থক্য ছিল এই যে，এদের ম：্ব্য মাতৃকাশক্তির সঙ্গে－সঙ্গে পিতৃশক্তিরও উপাসনাধারা সমब্বিত হয্যেছিল। অনেক পরবর্তীকালের ঝোব্，কুপ্পি－ইত্যাদি সংস্কৃতির বয়স $\pm ৬, ০ ০ ০ ~ ব ছ র ~ ; ~ ম ে হ ে র গ ড ় ় ~ ় ে ~$ ইদানীংকাল যে－প্রত্দ－অনুসষ্ধান করা হয়েছে，তার বিশ্লেষণে পঔিতেরা অনেকেই অন্তত ঐ সংস্কৃতিকেন্দ্রটিকে মেসোপটেমিয়ার নগরসংস্কৃতির কাছাকাছি সময়ের
 তद্রের প্রাথমিক প্রত্নপ্রতিমা（আর্কিটাইপ）হিসেবে এই যৌথভাবে যোনি－ শিক্লোপাসনার রীতিকে গণ্য করা অসঙ্গ হবে না।

 কোনো নিশ্চিচ্ড সিদ্ধান্ডে প্পাঁছনো খুবই দূরূহ বাপার। তবে পৃর্বতন সংস্কৃতির অনুবর্তনই যে এখানে ক্রমপরম্পরায় ঘটেছ্ছিল, সে-কथা মেনে নিতে অসুবিধা হয় না। প্রচুরসংথ্যক মাতৃকামৃর্তি, ‘শীলমোহর’ বলে ঘেও্ডি সাধারণলারে পরিচিত-তাদের উপরে খোদাইকরা নানা ধরননের দৃশ্য এবং পফমৃর্ভি, কিছ্ বিশিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ পুরুষ্মৃর্তি ইত্যাদির মধ্যাম একটা ‘ব্যবহারযোগ্য ধারণা’ গড়ে ততালা यায়। এছাড়াও পুরুষত্ব বাচক এবং নারীত্ন-নিদ্দেশক প্রত্তগ্গের ছোট-বড় অজস্র প্রতীকও হরাপ্রা-সংস্কৃতির বিভিন্ন কেক্রে মিলোহ। শীলমোহরের লিখন অব্যাখ্যাত থাকলেও এবং ঝক্-বৈৈদিক আর্যভাষীরা ভিন্ন এক সংস্কৃতির মানুষ হলেও, বৈদিক সাহিত্যের (বিশেষত, ঋগ্গেদেরই) বেশ কিছ্ অংশকে অবলম্বন করেও সসৗ ‘ব্যবহারয়োগ্য ধারণা’-র সীমাকে বিক্ফ্ত করা সম্ভবপর।

यেমন ঋశ্বেদে অমিত্র কোনো জনগোষ্ঠীকে ধিক্নার দেওয়া হয়েছছে "অনাব্রত"/"মূরদ্দেবাঃ"/"শিশ্নদেবাঃ" বলে। বৈদিক দেবতারা মৃলত অমূর্ত-সूর্য,

 কল্পনা করা হয়েছে। এঁদের মৃর্তির কোর্রেপ্পী বলে জানা নেই। অতএব এটা মেন্নে য়া যায় যে, ঋগ্বেদের ধারক যে-আর্যভাবী
 মূর্তিপ্জা এবং শিশ্নপুজা করত। এই ভাবানুষপ্পটি সিন্দু-উপকৃলবর্তী/জাতিঙ্ডির সক্সেই যেহেতু মানানসই, তাই তাদেরকেই ঐ বৈদিক আর্যদের বৈরী বলে গ্রহণ করা যায়।

বে-দেবদদবীদেরাক মৃর্তি, অথবা 'শীলম্মেহর'-এ খোদাই বিভিন্ন ছবিতে দেথা यায়, তাদের বিবরণ দেওয়ার একটা প্রয়োজন এখানে দেখা যাচ্ছে : প্রায়-্নগ্গা, অথচ শিরোভূষণ এবং অলঙ্জারে সম্জ্রিতা নারীমৃর্ডি ুুলিকক বিশেষঙ্ৰরা স্মরণাতীত কাল থেকে মধ্যপ্রাচ্য এবং তার পড়শী অঞ্চলঙ্ডিতে উপাসিত মহা-মাতৃকা দেবতারই একটি রূপ বনে মনে করেচ্নে। कुক্Aি, बোব্ ইত্যাদি সংস্কৃতির প্রায়-অনুরূপ মৃর্তিত্তির সন্গে এদের একটি উম্মেথ্য পার্থক্য আছে ; প্রাক-ছরাপ্রাকালের নগ্মিকামূর্তিওুলি পুর্রাঙ্গ নয়—কোমর—কোনো-কোনো ক্কেত্রে যোনি অবধি তাদের নিম্লসীমান।। পদ্মাত্তরে, এওুলি প্রায় পৃর্ণাবয়ব। লাল রং-या কয়েক সহস্রাদ্দের স্পস্শ সব্বেও মোচেনি, এদের বৈশিষ্ট্য ; দীপাধাররর সর়ো পোড়াদাগ এদের মাথায় (শিরোভূষণে) প্রায়শই রয়েছে-যা-কিনা, এঞ্লি যে কোনো ধর্মাচারের সণ্গে

সম্পৃক্ত ছিন্ন সেটাই প্রন্তীত করে। মহামাত বা ‘মাগনা মার্টা’ রূপে শে－দেবী ইস্তার， তান্নি，আইসিস，সিবিলী，নनা，ঋড্রা－প্রতৃতি বিচিত্র নাহ্ম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চন এবং মধ্যপ্রাচ্চার বিভিন্ন এলাকায় প্রতু－ঐতিহাসিক কাল থেকে পরিচিতা ছিলেন，এই সিক্ধুহ্দেীকে তারই আরও এক রূभান্তর বনে ধরা যায় হয়ত বা। নগ্নতার সৃত্রে উর্বরতককেন্ড্রিক ধর্মধারার ব্যাহহারিক একটি প্রকাশের সঙ্গেও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন।

 এক নারীর শিরচ্ছেদনে উদ্যত পুরুষ মৃর্তি ；অন্য পিঠঠ বিবৃত－উরু নারীর স্ত্রীপ্রত্যস থেকে বৃক্ষ্মাদ্গ্মের ছবি খোদাই করা। শস্যকামনায় নারীবনি এবং তার অনুসৃত্রেই নভুন শসা／গাছ জ•্মাচ্ছ，নবা－প্রঙुরযুগীয় এই ধারণার সঙ্গে উর্বরত তন্ত্রের যোগায়াগ সুপ্রতিষ্ঠ। মাতৃদেবতর ‘‘সুমটী’ এবং ‘শাকস্তরী’ রূপদুটি পরবর্তীকালের

 সংগৃহীত হয়েছে ：এাদরেরকে মহিষমর্দিনী দ্ববীর আদি রূপ বলেঙ গণ্য করা অসঙ্গ丁 नয়।

আরও যেসব শীলল্রমাহর হরাঞ্রা－সংস্কৃতির বিভ্ভিন কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত আছে， তাদ্রর মাধ্যে এক－বা－একাধিক বৃক্কল্লেবীর প্রত্রিভ্রিস আছে বলে মনে করা যেতে পারে। বৃক্শ এবং সপল্লব নতার মধ্যে বিমম্ট নারীর মৃর্তি，যা এই শীলত্তিতে


 পশুটির সামনে। এঁদ্রেরকে প্পেরাণিক সপ্তমাতৃকার আদির্রপ বনে যেমন গণ্য করা যায়，আবার ত্মনভাবেই，লৌকিক ধর্মধারার সাতবৌনি সাতসিনি－্রভৃতি দ্বীদেরও প্রঙ্ব－প্রমাতামহী হিসেবে ধার্য করলে অসঙ্গত হবে না।

নারীর（তथা，দেবীর）মৃর্তি এবং চিত্রওুলিই কিদ্ট হরপ্রা－সংস্কৃতির ধর্মচিন্তার একমাত্র পরিচায়িকা নয়। পুরুষমূর্তি—সংখায় কম মিলハেেও—প্রাসস্গিক গুরুত্ব তাদেরও যাথথষৃই আছে। কয়েকটি শীল পাওয়া গোছে মহে：ঞ্জাদড়ো，হরাপ্রা，কট্ত্， ডিজি প্রভৃতি সংস্কৃতি－কেন্দ্রে，যাদের উপর বিশেষ ভभীতে আসীন এক পুরুষ ঢেবতারও ছবি খোদাই করা আছছ। ハ্যেগাসনে উ পবিষ্ট এযনই এবটট মূর্তির তিনটি মুখ，মাথায় মহিষশৃঙ্গে মুকুট，এবং তাঁকে ঘিরে রয়েছছ নানা প্রজাতির প＊ এই যূর্তিকে স্যর জন মার্শাল ‘আদি শিব’ রূক্x গণা ধরেছেন，যদিও দামোদর ধর্মান্দ কোশান্বী এ－বাপারে একমত হননি। মাঝামাঝি একটা সিদ্ধাত্েে এসেঙ্নে দেবীপ্রসাদ
 করি．আর না－ই কার—ইনিই যে হরাঞ্রা－সংক্কৃতির য়খা পুরুশ দেবত，তাতে কোনে।
 ও সমীকরণ করা সষ্ভব। পরের একটি অধ্যায়ে এঁর সম্পক্子ে বিস্ক্তভাবে বলব।

## แ ง ॥

মাতৃদেবতা，পিতৃদেবতত，যযানি，ศিশ্ন এবং যোনি－শিশ্ন পৃজ্জার যে－সব নিদর্শ সিন্ধুর সংস্কৃতিকেন্দ্র গুলিতে পাওয়া গেছে－হরপ্মা－কৃষ্বিবলয়ে ধর্মপ্রতায়ের সার্মগ্রিক পরিচয় তারাই ওধু দেয় না বে，এ কথাটাও এখানে বলে রাখা বাঙ্ধ্নীয়। যোগাসন্ন আরূঢ় ঐ পুরুষদেবতার মৃর্তিচিত্রণের সৃত্রে，ঐ সংস্কৃতির ধারক－সমাজে যোগসাধনার যে একটা ধারা বহমান ছিল，তারই প্রমাণ মেলে। আসনারূঢ় যোগভঙ্গিমারত একটি পুরুষ মূর্তি এবং মাথা，ঘাড় এچং শিরদাড়়ার ঋজুকঠিন ভঙ্গীর সন্গে－সঙ্গে নাসিকাত্রে স্থিত অর্ধনিমীলিত দুই চোথর দৃধ্টিসম্পন্ন পুরোহিতের পোশাক－পরা আরেকটি পুরুষ মূর্তি（যথাক্রমে হরা⿰্木 এবং মহেঞ্জোনড়ো হোরক পাওয়া）সিক্থুসভ্যায় যোগা্ক্রমী সাধকদের অস্তিড্গককই প্রমাণ করে যে＇যতি＇（এই শদ্দের উৎস এবং ‘যোগ’ শদ্দের উৎস অভিন্ন）－দের ‘সানাবৃক’（অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ）－দের মুথে ফোল দিয়ে ইন্দ্র হিংসা চরিতার্থ করতেন বালে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে নানা জায়গায় বলা হয়েছে，ধরা যেভে পারে তারা হলেন ねক্－বৈদিক आর্यভাষীদের দ্বারা উৎসাদিভ
 স্বার্থে অবৈদিক এই ধার্মিক সাধকদেরকে সান্বধধ্ধিকের আহার্যে পরিণত করা হয়েছিল মনে করা যায়। করজোড়ে আসনবদ্ধ－স্স্বস্পীয় উপবিষ্ঠ আরো কিছू পুরুষমূর্তি সিল্ধু
 （যোগসাধনারও）নিদর্শ চিত্র।

মাতৃকা－উপাসনা，পিতৃদেবত্ত পৃজা，यৌনাঞ্গ আরাধনা এবং যোগসাধনার সৃত্রে পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মের ও সাংখ্যদর্শন্নর পুরুষ－প্রকৃতি－তৰ্，শক্তি－ত্্ব，শিব－ত্ত্ব এবং যোগসাধনার পৃর্ব－্রত্ভিাস পাওয়া যাড়্ছ। লোকায়ত মতের দর্শনচিত্গ ঊত্তরকালে প্रত্যক্ষভাবে বিনুপ্ত বনে মনে করা হয়ে থাকক যদিচ，তবু ভারতের বিভ্যিন্ন नৌকিক ধর্মপদ্ধতির মাধ্য এবং তত্ত্রের কোলো－কোনো শাখার রীতি－আচার ইত্যাদিতে তার রূপাাতরিত কিছ্ম－প্রকরণের অস্তিত্ব এখন্নে বিদমমান আছে－এমম কथা অনেক বিদ্নানই মনে করে থাকেন। এ অভিমত মানলে ‘ল্লোকায়ত’ মতেরও প্রাথমিক সষ্ধান হরা⿰্রা－সংক্কৃতির ধর্মভাবনার মধ্ধ্ প্রাপ্য－এরিও মেনে－লেভয়াই সুসঙ্গত হয়।

হরাঞ্রা－কৃট্টির ধর্মালোচনায় শীলগমাহরের ঙরুত্ব যে অপরিসীম，উপরের বিভিন্ন বক্তবো সে－কথ্া স্প্টতই প্রতীত হয়়ছে। এই ত্থাকথিত শীীল’’িলির নিজস্ব একধরনের মৃল্যু ছিন যে，সেই কথাঁ হরাঞ্রা－সংস্কৃতির ধর্মরিপ্পাস বিযয়ে আ！লাচনা করার সৃত্র্র একমু বলা দরকার। এই ‘শীী’’লিতে নানা ধরনের মূর্তি এবং
Sb৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও！～www．amarboi．com～

ঘটনার দৃশ্য তস্ষণ করা ছাড়াও, এদ্রর উপরে f,থাদাই করা বিভিন্ন জীবজক্فুর ছব্ওিও ঢেখা যায়। পঙ্ ও মানুভের সমন্বিত মৃর্তিও অপ্রাপ্য নয়। এঙ্ডলিকে ‘টোটেম’ বা কুলপ্রতীক সংক্রাস্ত সংস্কারের আনুষঙ্কিক হিসেবে গণ্য করা যায় অতএব। কিস্তু এপ্রসজ্গে আরো কিছু বনার আছে। সাধারণভাবে আমদের অভ্যাস হয়ে গেছে
 মারা হতো, এমন কোনো প্রমাণও আমাদের আয়ত্ত নয়। কোনো কোনো পজ্তিত এণ্তলিকে বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধম হিসেবেও মনে করেছেন ; কিন্তু তাও অপ্রমাপিত। পক্ষ্রত্তরে, এঙ্ি সম্পক্কে অন্যান্য কিছু ভাববারও অবকাশ রয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রেই এই চাকাত্তিলির উপরদিকে একটট করর ছছদ্র দেখা যায় ; এর থেরে এঙলিকে তাবিজ হিস্সেব্ব ধারণ করা হভো-ভ্মেঙ ভাববার সুভোগ রয়েছে।
 সংশ্নিষ্ট দেবতা/ঘটনাক্কল্দিক কোন্না বাক্য বা শাদ (নন্ত্র ?) বনেঙ ধরা যেতে পারে।

এত রকম্মের সষ্ভাবনার বিষয়় আমদের ভাবতেই হভো না, যদি ঐ শশীল’ তথা
 প্রত্নলিপি-বিশ্শষজ্ভরা কম্পুাটরের সহায়ত নিয়ে এই লিপির বিষয়ে একটি নিশিচিত नির্দেশ কর্রেছে : যে-ভাষার লিপি ছিন এই শশীলয়েহরে’ খোদাই করা
 হিসেবেই সেটি গ্রহনীয়। অর্থাৎ এই ভাষার্র্ধীরকরা প্রাক-ববৈদিক (এক্ষেত্রে, প্রত্न দ্রাবিড়) রূপেই মান্য ও গ্রাহ্য হবার দাঙীৗীী। তাই এঢদর গাায় খোদাই করা যেসব

 পুরাণবৃত্তের সন্গে স্পষ্টতই এদের গরমিল, বরং, দু-একটি ফলকে ‘গিলগামেশ’কাহিনীর অনুরূপ কোনো প্রাচীন-পুরাবৃত্ত উদ্দিট্ট হয়েছে, কিঢ్ु লিপি অপঠিত থাকায়, এ-অবধি সেই বিষয়ে কোনো আলোকপাত করা সম্তব হয়নি। সবটুকুই করতে হয়েছে শিক্দ-নিদর্শের উপরে নির্ভর করে, প্রত্নতাভ্ভিক সাক্ষের মাধ্যমে।

## 11811

হরাঞ্রা-কৃষ্৪ির সম্পর্কে প্রप্রনিদর্শের মাধ্যমে সাওয়া ধর্মসম্পৃক্ত চিব্তাভাবনার পাশাপাশি, বৈদিক ধর্মধারার সম্পুর্ণতই সাহিতা-সাক্ক্--নির্ভর ভাবনাত্গি অতঃপর বিচার্য। এদের দুটিকে পরুস্পরের পরিপৃরক বলেই প্রহণ করা সঙ্। বৈদিক সাহিত্যের রচনা, বিকাশ এবং ব্যাপ্তি বিশাল। ঢারটি বেদ-গ্রম্,, তাদের ব্রাদ্মণসযূহ এবং উপনিষদবর্গ-একত্রে বৈদিক সাহিতোর পরিপুর্ণ পরিমাপ বিহিত করে। বহ শতাব্দী ধরে এগুলি নানান্ পর্যায়ে গড়ে উঠেছে। आদিম এবং তুচ্ছ সব সংস্ক্কার থেকে ওরু করে অতন্ত জটিল ও-সूল্ম তর্জচিন্তা পর্যন্ত নানাকিছুই এর অত্তর্গত। বহ

দেবতাবাদী ধর্মধারায় এর প্রাথমিক বিকাশ ; আর পুর্ণ ব্যাপ্তু একেশ্পরবাদে। প্রকৃতির বিভিন্ন বস্শু এবং ঘট্নাকে মানবমূর্তিতে কল্পনা করে বৈব্রেক কোন্না প্রত্র-নির্দশন নেই। ১০২৮টি (এর থেকে প্রক্চিপ্তু ১১টি বাদ দিতে হবে যারা ‘বালখিলা সৃক্ত’ বলে পরিচিত) সূক্তে ১০,৪৬২টি শ্লোকে ঋগ্গদ রচিত হয়োছা। বশিষ্ঠ, গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, अত্রি, বামদেব, দীর্ঘতমা-প্রমুষ গোত্রঋষিদেরকে মনে করা হয় এঞ্ৰলির রচয়িতা বলে। সামবেদের ১৫৪৯টি স্তবক (যার মধো ৭৫টি মাত্র নূতন-অনাত্রি. ঋক্-সংহিত থেকেই গৃহীত) ; যজ্রূর্বেদের প্রায় সব মষ্ত্র ঋগ্বেদ ূ.থকে নেওয়া-নিজস্ব বলত্ত কিছু কিছ্র-গদ্যভাষায় যজ্ঞনিষ্পন্নকারক নির্দেশ আছে ; আর অথর্ববেদে ৭৩১টি সৃক্ত-যার মধ্যে ১০০ টির মতো ঋন্বেদের সঙ্গে এাকবারে মিলে যায়—অনাগুলি পৃথক। ঋগ্যেদ ছাড়া অন্য বেদগুলি আবার বহ শাখায় বিভক্ত ছিল-যাদের বড় অংশটাই নুপ্ত ; টিকে আছে একটি-দুটি মাত্র। এই জটিল-ও-বিশাল শ্লোকের মহারণ্য থেকে বৈদিক ধর্মধারার সঠিক কাঠামোকে খুঁজে বার করা দূরূহ কাজ ; এবং সেই কাজ করতে গিয়ে বিশ্ববিশ্রুত বিদ্ধানেরাও একএকভাবে এক-একজন অগ্রসর হয়েছে। তাদের ভাবনা, বৃহ্ষেত্রেই পরস্পরের সঙ্গে বিপ্রতীপ। তবু, এই সমষ্ঠ কিছুকে সামগ্রিকভাবে অন্বেষণ করে মোটামুটি কতকগুলি সিদ্ধান্তে আসা যায়, যাদের অনুষঙ্গে বৈদিক ধর্র্রের মূল-লশ্ষনগুনি চিহ্তি হতে পারবে।

দেবতাদের কাছে প্রার্থনার উপজীব্য , बঅ্ৰ, নারী, ভয়নিবারণ এবং শত্রুনিধন।

 এাদর পরিকাঠামো গড়় তুলের্ছো \বৈদকে ‘অপৌরুমেয়’ বলে যে-কথাই বলা হোক না কেন, এই লৌকিক ভিত্তিটা অনস্বীকার্य।

বৈদিক দেবতারা সংখ্যায় অজস্র। তবে অধিকাংশই পুরুষ দেবতা : স্ত্রী দেবতারা সংখ্যায় অত্তণ্ত কম। এইখানে, হরাষ্পীয় কৃষ্টির দেবভাবনার সন্সে বৈদিক দেবভাবনার মৌলিক পার্থক্য। নগর-জনপদ-ভিত্তিক কৃষি-জর্থনীতির ওপর নির্ভর করে হরাপ্পীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠৌছিন : আর বৈদিক সংস্কৃতি প্রথমপর্ব্বে ছিল যাযাবর গোষ্ঠীর পঙ্রার নির্ভর অর্থনীতির ওপর ভিত্তিশীন, পরে গ্রামনির্ভর কৃষিসভ্যতার স্তরে তার বিকাশ লাভ ঘটে। আবার অথর্ববেদের বহুনাংশই আদিম সংস্কার-ঝাড়ফুকক, মারণ-উচাটন বশীকরণ, মন্র্র-তন্ত্র-ইত্যাদির দ্বারা গ্রস্ত। নাগরিক-হরাপ্পাসভ্যতার পৃর্ববর্তী গ্রামীণ স্তরের সন্গে তার ভাবগত মিল থাকাটা খুবই সম্তব।

বৈদিক দেবতাদের পণ্ডেতেরা তিনটি বর্গে ভাগ করেছ্নে-স্বচ্ছ, অর্ধস্বচ্ছ এবং অস্ষচ্ছ। স্পষ্ট প্রকৃতি-দেবতা হওয়া সד্বেও যাঁরা বর্ণনায় সম্পূর্ণ মানবিক-তাঁরা শ্বচ্ছবর্গীয় ; যেমন সূর্य, अগ্মি বা উষা। অর্ধস্ধচ্ম দেবতদের প্রাকৃতিক প্রেক্ষিত আপাত প্রচ্ইন্ন ; যেমন বজ্রদেব ইন্দ্, বর্ষণদেব বরুণ ও পর্জন্য। অস্বচ্ছ দেবতাদের মৃল

প্রাকৃতিক ছরিত্রটি নিলুপ্ত ; যেমন, অশ্ধিদ্যয় বা নাসত্য। আকাশ এবং পৃথিবী একত্রে
 আর্যভাষীদের কাছূ ‘জুপিটার’। ‘বরুণ’এএং গ্রীক দেবতা ‘উরানোস’ সমান।‘পর্জন্য’ ও निথूয়ানীয় দেবত ‘পরিয়ানোস’ একই। বৈদিক ‘লিত্রাদেবতা'র সন্গে আবেস্তীয় ‘মিથ্রে’র কোন্নো মূন পার্থক নেই। ইইন্দ্র ఆ টিউটোনীয় ‘ওডিন্’ অভিন্ন। ‘অঙ্মি’ আর স্মাভ ‘অ্যাগ্ন’ একই দেবতার দুই নাম।

এই কথাগুলি বলার অর্থ এই শে, বৈদিক দেবতারা মুলক, বহ-সংস্কৃতিত্তেই ছড়িয়ে অছে, একমাত্র ভারতই তাদের কর্মক্সেত্র নয়—এটি ,োঝান্নে। হরাপ্রীয় ধর্মধারার সন্গে সুপ্রাচীন মধ্যপ্রচচের ধর্মধারার মিনখলি (বিশেষত মাতৃকাদেবীর পুজার ক্রেত্রে) যেমন একই নিশেষ ভাবনা-সম্নিহিত সুবিশাল অঞ্ধনে ছ্ছড়িয়েপफ়াকে সৃচিত কর্র, ঠিক বৈদিক ধর্মধারার সক্থে অন্যান্য আর্যভাবী সংস্কৃত্র ধর্মপ্রত্যয়ের সমানত-তাদরকে একটিই মৃল উৎসআত বলে সপ্রমাণ করে।

বৈরিিক দেবতাদের মধ্ধে প্রধানতম হলেন ইন্দ্র। অনেক সময়ুই তাঁকে যুয়খান आर्यভাবী বাহিনীর নায়কর্রূপপ 斤দখা যায় যিনি-
(ক) শত্দারয়ুক প্রক্তরনির্মিত নগরীসমৃহ ভশ্মসাৎ করেছিলেন ;
(খ) হরিয়পীয়া (হরাঙ্রা) নগরের উপকৃণ্ঠে দাসবৃশীয় রাজনাবর্গ ও স্সন্যদেরকে ক্শংস করেছিলেন ;




(ছ) কৃষ্ণप्यक দাস-wशি বশশশীয়দের পৃষ্ঠप্ধক উন্মীলন করেছিলেন ;
(জ) দাসবংশীয়া গর্ভিনী নারীদ্দর হতা করেছিন্নে ;
(ঝ) यতি-দের নিষন করে উম্মাস প্রকাশ করেছিলেন।
ম ম্র্যদ্টা বৈদিক ঋষিরা এতসব 'মহৎ' কাজ্র ব্যাপৃত-থাকা ইন্দ্রদেবতার স্ত্রতিতে মুখরই হয়েছ্নে ! সমগ্র ঋা,্গদই এমন অরি-নিসৃদন এবং বৈর-নির্যাতনের দলিল না হালে, তার বৃহদংশ্শই এ-জ্রিনিস দেখা যায়। টৈদিক ধর্মধারায় তাই একটি অবলীন হিং্র্রতার ভাব যে ছিল, পে কথা অনস্ধীকার্য। শত্রুকে হত্যা, শর্রুর নারীর উপর


 অনুরক বোধ করার রোনো কারণ সঙ্তবভ নেই।



心াভ্যভাবী গোষ্ঠীঙ্লিতে স্বাভাবিকভাবেই আনুপাতিক হারে নারীর সংথ্যা কম থাকায় তাঁরা দেবতার কাছ় প্রার্থনার মদ্তেত পরনারী সষ্ভোগগর বাসনা প্রকাশ ষার্ছছিলন এবং বাস্ততে ত ঘটেছিল। উত্তরকালের হিনদ্দু－কৃষ্টিতে স্বামীকে ‘আর্যপ্রত্র’ নালে সস্বোধন করাটা তারই সৃচক（অর্থাৎ স্ক্রীরা আর্য নন）। প্রাক্－বৈদিক দেবদেবীরা ধীরে－ধীরে আর্যভাষী সমাজে মিশে গোছে，প্রাগার্য（অর্থাং হরাপ্রীয়—এবং জনান্যা
 অর্থ—বহন করে আনা লুঠ্তিত নারী）হয়ে আসার সুবাদ্। ইন্দ্র কর্থ্থৃ উষা－বর্ষণের কাহিনীটি তাই সবিশেষ সামাভ্রিক ভাৎপর্যময় ；এবং ধমীয় ऊরুুদ্বসম্পর্ন তো বটেই।

বৃত্রকে，সিন্ধুর পৃর্বোক্ত ‘শিি’－দ্রেতার সত্গ এক বলে ভাবার যথ্টেই কারণ





 পথদিশারী।

















 ইত্ছিস, সবার জনা।।

## बिजीत़ पधाता

অধ্যাপক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাদ্বী তার ‘মিথ অ্যাড রিয়ালিটি’ বইতে একটি তাপর্যপুর্ণ মব্তব্যা করেছ্নে এই রলে : "The reluctance to admit the primitive roots of Indian religious philosophy and to face the survival of primitive beliefs in the country may stem in part from the normal reaction of the Indian intellectual to the long humiliation of a repressed colonial life which still remains a vividly unpleasant memory." (P. 10)

অধ্যাপক কোশান্বীর ঐই পর্যবেক্ষণ যথার্থ। বস্তুতপক্ষে প্রাচীন ভারতের আধ্যায্রিকত, ধ্মচেত্না এবং ভভ্রসন্ধিৎসা নিয়ে আমাদের মানসিকতায় এমন একটি স্পর্শকাতর বিহ্হলত রয়েছে যে, বাহ ক্কেত্রেই আদিম যুগের নানা প্রকরণের ধর্মাচরণের দ্বারা সেণুলি আছ্ছন্ন হয়ে আছে, সেই, কथা অস্বীকার করতে পারলে যেন আমরা স্বস্তি লাভ করি!

অথচ ইতিহাসের সাক্ষা-প্রমাণ তো ছে বিপরীত কথাই বলে। আর্য-হিন্দু

 যে প্রবলতর মৃর্তিতে উপস্থিত 户্সী কथা অবশাই অनস্বীকার্य।

প্রাচীন পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষের দেব-বন্দনার পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল যে-দুটি প্রধান কারণ, তারা হলো : ভয়ের হাত থেকে আক্ররক্শ্ এবং উর্বরতার পরিবৃদ্ধি। দেবতাকে তুষ্ট রাথলে তিনি বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন যেমন, তেমনি উদ্থ্ত ফসন এবং অধিক সস্তান দান করে গোষ্ঠীর নিরাপক্তা এবং শক্তি বৃদ্ধি করবেন-এই ছিল প্রাচীন মানুষের দেবতা-বদ্দনার অবলীন মূল দুটি সংস্কার। ভারতীয় ইতিহাসে এখনো অবধ্ব বে-সভ্যতা প্রাচীনতম বলে গণ্য, সেই সিক্ধু সংস্ষৃতির দেব-কল্পনা এবং ধর্মচিস্তার মধ্যেও এই দুই লোকায়ত সংং্কারই প্রায় সামগ্রিকভাবে প্রতিভাসিত।

সিন্ধু-সভ্যতা, ইদানীক্রু কালে যা হরাপ্পা-সংস্কৃতি বলে কথিত হয়েছে, তার দেবকল্লনার মধ্যে আদিমকালের ধর্মবিশাসের সব কটটি প্রকরণেরই সম্ধান শে খুঁজে পাওয়া যায়, একথা বিশেষভাবে উব্মেখনীয়। বৃক্ম, পও, কন্পিত অবাস্তব যূর্তিধারী প্রাণী, অধ্ধপও-অর্ধনর, মানবদেবী এমন কী অবাস্তব-কল্পনাসঞ্জাত মানবমৃর্তি সম্পন্ন দেবতাদেরও সন্ধান দিয়েছে সিত্ৰু-সভ্যতার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত অজশ্র প্রত্রবস্তুণি। উর্বরতা-প্রার্থনা, প্রতীক-পূজা, নররালি, यৌন-আচার-কেন্দ্রিক ধর্মবিধি-

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

পালন করা ইতাদি বিষয়ও হরা⿰্幺小－সংস্কৃতিতে অপ্রচলিত ছিল না। অদেহী এক ঋশ্বরের কক্পনা অবশ্য আরো পরের কথা ：ঋক্বেদের অন্যতম অর্বাচীন অংশ বনে স্বীকৃত দশম মণ্ডলের পৃর্বে সেই ধরনের প্রাগ্রসর ধর্মচেতনার সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সিন্ধু－সংস্কৃতির যততনি ছোটবড় জ্ঞনপদের প্রত্নতাষ্বিক ভগ্লাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে，তাদের কোনোটির মধ্যেই মন্দির বা সর্বজনীন কোনো উপাসনালয়－জাতীয় কিছू মেলেনি। হরাপ্রা，মহেঞ্জোদড়ো，লহ্মজোদড়ো，চনহৃদড়ো，সুতকাজেনদড়ো， রোপার，লোথাল—কোনো অঞ্চলই এর ব্যতিক্রম নয়। মহেঞ্জোদড়োর সর্বজনীন স্নানাগারট্টেকে সূর্য－উপাসনার ক্কেত্র বলে নির্দেশ করেছেন কেউ－কেউ，কিন্তু উপযুক্ত সসাক্ষ্য－্রমাণ নেই সে ধারণার পিছনে। এর থেকে একটি জিনিস মেনে নেওয়া হয়ত小্ৰেতে পারে যে，হরা⿰্পা－সংস্কৃতিতে ধর্মাচরণ রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক পর্यায়ডুক্ত ছিন না ：বিষয়ীযূত ছিল পারিবারিক কিংবা ব্যক্তিগত স্তরে।

কিস্ৰ সেই সুদুর প্রাগিতিহাসের কানে তা কি আদৌ সম্তবপর ছিল？দেবালয় বl বৃহৎ দেবমৃর্তি चুঁজে পাওয়া যায়নি ঠিকই，কিল্তু যে－অজস্রসংখ্যক শীলমোহর হরাঞ্রা－সভ্যতার বিভিন্ন কেক্ট্রের ভগ্নাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে，তদের সাক্ক্ তো সম্পূর্ণ বিপরীত। একাধিক শীলমোহর পাওয়া গেছে যাদের মধ্যে গোষ্ঠীগত্যাবে কোনো－এক বিশেষ ধর্মবিধি পান্দজনর চিত্র অক্কিত রয়েছে। একটি মোহরেরই দুপাশে উৎকীর্গ দুটি ছবির একট্বিঞ্ণি দেখা যাচ্ছে যে，বিবসনা এবং


 উভয় চিত্রেই ঠিক একই লিপি（ পিসাজজো যথার্থভাবে অপঠিত），যাদের মধ্যে একটি চিছৃকে অন্তত ভারবহনকারী মানুষের মৃর্তি হিসেবে গণ্য করা যায়।

স্পট্টই，এই চিত্রদূটি উর্বরতার প্রার্থনাসম্পৃক্ত অভিচারকে ব্যঞ্জিত করছে। নগ্রদেशা নারীকে কৃষিক্কেত্রে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার（বা বলি দেওয়ার）মাধ্যমে ক্ষেত্রের উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পায়－এই বিশ্ধাস পৃথিবীর বश্ প্রাচীন জাতিকোমগুলির মধ্ধে ছিল। এই শ্থথকেশা，বিবসনা，উর্ধ্বমুখ，উর্ধ্ববাহ নারীমূর্তির প্রাণডিষ্ষার ছবি নব্যপ্রস্তরযুগের অনেক সভ্যতার প্রত্নাবশেষ থেকেই পাওয়া গেছে। তাম্র－প্রস্তর পর্বের সভ্যতা স্রি্মু－সংস্কৃতিও এর ব্যতিক্রুম নয়। কাস্তে－জাতীয় একটি বস্তুর দ্মারা নারীর শিরশ্ছেদন একপিঠঠ，এবং অন্যপিঠে নারীর（এক্ষেণ্রে অবশাই ভূ－দেবীর） জরায়ু থেকে ফলন্ত বৃক্ষের উদ্জব হওওয়ার এই থে－দুটি চিত্র এই মোহরটিতে থোদিত হয়েছিন，এ তো অর যাই হোক，বৃহত্তর গোষ্ঠী－চেতনাবর্জিত হতে পারে না ！একক বা পারিবারিক ধর্মচেতনায় এ ধরনের＇সর্বমাঙলিক＇প্রকরণ আচরিত হয় না। आদিমকাল থেকেই নরবলির（বা নারীবলির）মাধামে দেবী পৃথিবীকে তুষ্ট করে শসা এবং খাদ্যসষ্ভারকে প্রহূরভবে গাওয়ার অভীপ্সা মানবসমাজে প্রচলিত এবং সেই

অভীপ্সা সর্বদাই গোষ্ঠীভিত্তিক।
এই ধরনের ‘ফার্িিলিটি-কান্ট’’এর পরিচারণের সঙ্গে যে-যৌন-অভিচার-বিষিও यুক্ত থাকত अধ্বিকাশ ক্কেত্রে, তারও অন্তর্নিহিত প্রেরণাটা ছিন গোঠীর ম্পল কামনায় অধিক সঙ্তান চাও্য়। প্রায়জ্ষেত্রেই, 'ফার্টিলিটি-কাল্ট’ সম্পৃক্ত নারীবলির প্রাকানো যৌন-আচারবিধি পালন করা হতো বধ্য নারীটির সঙ্গে ঐ কারণৌ ; আদিম মানুষের বিশ্ধাস ছিল যে এর ফনেে শস্যের সল্গে সঙ্গে সস্তানেরও ফলন হবে বাপক হারে! মহেঞ্জোদড়ো থেকে পাওয়া এই শীননমোহরের দু’পালে অক্কিত দুটি নগ্ন নারীমূর্তিও ঐ যোন-আচারবিধির দ্যোতক। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও যে-ধর্মীবিধি-পাননের চিত্র এখান্小 অক্কিত আছে, তার মৌল প্রেরণাটিকে গোষ্ঠীগত, বা সামাজিক বলেই গণ্য করতে হাব।

এই রকমের ‘खার্টিলিটি-কাল্ট’ বা উর্বরতা-প্রার্থনা-বিধি-সংশ্লিষ্ট আার একটি মোহরে উৎকীর্ণ দেখ্য যাচ্ছ বে, অশ্বখ গাছের ওপরে নঘ্৷ নারীমৃর্তি, গাছের ত্লায় একটি নগ্ন পুরুষমূর্তি করজোড়ে প্রার্থনার ভগ্গীতে উপবিষ্ট, তার পিছলে একটি বৃহদাকার মেষ এবং সাম্েে একটি যূপকাষ্ঠ, এবং এই বৃহ্ম-নারী-পুরুষ-যুপ-পেমের সামনে সাতটি সবস্ত্রা নারী। এখানে সর্বজনীন মঙ্গ-অভিপ্রায় আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সপ্ত (যাদূবিশ্ধাসসৃচক সংখ্যা) মৃর্তির উপস্থিতিতে। যৃপকাষ্ঠ বলির বাঙ্জনাবাহী। নগ্ম নারী ও পুরুষমূর্তি স্পষ্টতই যৌন্নআচার-বিধির সুচক। অশ্বখবৃহ্ক বৃক্ষোপাসনার প্রকরণসম্পর্কিত : সে আলোচন্থ(<<l) প্রে আসছি।
 ঋগ্বেদের অন্তত দুটি শ্লোকে (৮/২১/ जু্রেব ১০/৯৯/৩) কৃষ্ব্বর্ণ দাস জাতিকে (অর্থাৎ সিন্ধূ জনকোমকে) "শিশ্নক্রেবাপ" বনে ধিক্নার দেওয়া হয়েছে। নিঙ্গপৃজা ও
 সিন্কু-জনপদের ধ্বংসাবশেষ থেকে। এক অর্থ, এও ঐ ফার্টিলিটি কাল্টের বিষয়ীভূত। পোড়ামাটির নির্মিত পৃথুলোদরা স্থৃলস্তনী যেসব জ্ষুদ্রায়তন নারীমূর্তি পাওয়া গেছে বিভিন্ন সিষ্থুনগরে, সেগুলিও 'ফার্টিলিটি-কান্ট' সম্পর্কিত। প্রত্নতত্ধু এবং লোকবৃত্তের বৈষ্ঞানিক' বিশ্লেষণে এই ধরনের মৃর্তিমাত্রেই 'মাতৃকামৃর্তি’ (গর্ভবতী নারীর মৃর্তি) বা ‘মতৃকা দেবতা’ রূপে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত।

মহেঞ্জোদড়ো-হরাঞ্রা-সংস্কৃতি বিনুপু হয়ে যাবার বহ শতাব্দী পরেও যে সিষ্ঠু ও আরট্ট (পশ্চিম পাজ্জাব) অঞ্চলের জনকোমগ্গির মধ্যে উর্বর্রতাকেন্দ্রিক বৌন আচার-বিধির প্রচলন ছিল, 'মহাভারত-এর কর্ণপর্বের $8 ৫ ত ম ~ অ ষ ্ য া য ় ে ~ ত া র ~ উ ঞ ্ ল ে থ ~$ দেখা যায়। ওখু এইটুকু নয়, সিষ্ধূসংস্কৃতির দেব-কল্পনার অনেকাংশই পরবর্তীকালের আর্য-হিন্দূ সংস্কৃতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল।। ৷ে-"মুরদেবাঃ" অর্থাৎ মৃর্তি উপাসকদের সম্বন্ধে ঋর্যেদে বহ্থবিধ নিন্দাবাদ করা হয়েছে (৭/১০৪/২৪ ও ১০/৮৭/>8), তাদদরই অনুসরণে আর্য-ধর্মচেতনার মধ্ধাও মৃর্তিপৃজার সর্ববাপী প্রচলন ওরু হয়ে গিয়েছিন্ল খ্রিস্ট জন্নের বহ শতাপী আগেই। বৈদিক-সংস্কৃতির
 ‘(!৭’ யथथा आর্যভাষী যাযাবরদের গোষ্ঠীনায়ক), अগ্নি, সুর্য, মিত্র, বরুণ, মরুৎ, যম, প্যথ•• প্রভৃ তির স্থান অধিকার করলেন শিব, ব্রপ্মা, বিষ্ণু প্রমুথ। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর উম্Aেখ था।কললও তিনি অমূর্ত এবং নিম্নবর্গীয় দেবতা। মূর্তিহীন ঋগ্থেদীয় রুদ্র সমাবৃত হয়ে !.গালন প্রাগার্য সিন্দুজন-৬পাস্য পশপতি শিবের সজ্গ। গৌণরূণে গণ্যা ঋথ্বেদীয় নাারী-দেবতা অদিতি ও উষার পরিবর্তে মৃর্তিধারিণী মুখ্য স্ত্রী-দেবতাদের (যথা চণ্ডী, শক্তি) বাাপক প্রসার ও প্রচনন ঘটল বৈদিক-পরবর্তীকালের আর্য-হিন্দুসমাজে।

পশুপতরুপী ত্রিমুখ শিবের একাধিক মোহর মহেঞ্জোদড়ো এবং অন্যান্য সিন্ধূজনপদে খুঁজে পাওয়া গেছে। যোগাসনে উপবিষ্ট ত্রিমুখ দেবতার মাথার ওপরে দেবদ্দসুচক মহিষশৃহ্গ, তাঁকে ঘিরে রয়েছে হাতি, গণ্ডার, বাঘ, মহিষ এবং ছাগল ; नিপ্পি-সক্কেতের মধ্যে অশ্বখ (বা পিক্রল) গাছের এবং মাছের চিছ্ সুস্পষ্ট। পশ্কুল পরিবৃত দেবমূর্তির এই মোহরটি ছাড়াও, আরও একাধিক মোহর পাওয়া গেছে যেখানে যোগাসনে আরূঢ় ত্রিমৃখ দেবতার মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এই দেবতাকে আদিতম শিবমূর্তিরূপে গণ্য করেছেন এবং যোগসাধনারও প্রাচীন হদিশ এই বিশিষ্ট ভभীর আসনারূঢ় মূর্তি থেকেই পাওয়া যায় বলে মনে করা হয়। পশ্তির এই বিশেষ ভপ্গিমাটিকে কুর্মাসন হিসেেে গণ্য করা চলে।
 হয়েছ্নে, অন্দিকে সিন্ধুজনের লিঙ্গপুজা গুঞ্রোনিপুজার বিধিও তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে আর্য-হিন্দুসমাজে। দুয়েকজন ম্তুকু৩খ্টবিদ তন্ত্রসাধনার আদি-উৎস হিসেবেও
 সিক্ধুলিপির কোনো-কোনো চিচ্ক্𧰨ের সযযুজ্য থাকার জন্য। মাতৃকাদেবীর উপাসনাই যে শক্সিসাধনায় রুপাד্তরিত হয়েছিল, এমনও মনে করেন তাঁরা। নগ্:িকা মাতৃকা মৃর্তিই যে কালিকা-মৃর্তির পৃর্বসূত্র এ রকম সিদ্ধান্তও করেছেন এ্দের কেউ-কেউ।

কিক্ত এতদূর পর্যশ্ত এগিয়ে সিদ্ধাত্ত করার মতো উপযুক্ত প্রত্নতা্ব্রিক প্রমাণ এখনো অনায়ত্ত। বরং, সংযত-সিদ্ধাত্ত হিসেবে এটুকুই গ্রহণ করা চলে শে, শিবসাধনা হিন্দুধর্মে উৎসারিত হয়েছে হরাক্রা-মহেঞ্জোদড়োর সভ্যত! থেকেই, তারই অনুষস রূপে শিবলিঙ ও গৌরীপট্টের পৃজাবিধিও প্রচালিত হয়েছে এবং ত্ত্রী-দেবতার উপাসনাও পৌজারিক হিন্দূসংস্কৃতিতে ঐ সভ্যতা থেকেই সঞ্জাত। পরবর্তী অধ্যায়ে শিব নামক এই বিশিষ্ট দেবতার বিস্ড্তত আলোচনা প্রসক্েে দেখনো হয়েছে যে, অনামা ঐ ‘সিন্থু রাষ্ট্রের’ প্রধান দুটি শহরই পরিচিত হয়েছে শিবের নামে ; এবং সেই পরিচয়ের আদি-উৎস বহ প্রাচীন, ঐ রাষ্ট্রের সম্তবত সমসাময়িকই। এর থেকে তো একটি সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয়ে ওঠঠ : সিব্ধূ জনকোমের অন্যতম প্রধান ধর্মধারা ছিল শিব-উপাসনা এবং শিবের বাহনরূপে বৃষেরও একটা বিশেষ স্থান ছিল সেখানে। সষ্তবত বৃষই ছিল প্রধানতম কুল-প্রতীকী প* বা ‘টোটেম’।

সিন্দু-সংস্কৃতিতে ককুদবান্ বৃষের একটা গুরুত্বপৃর্ণ স্থান ছিল যে, সে তথ্য বিভিন্ন মোহর ইত্যাদির মধ্যে বৃষচিত্রের প্রাহর্य দেথেই বোঝা যায়। অন্যান্য প্রানীর মধ্যে হাতি, গগুর, বাঘ, মহিষ, মেষ, কচ্ছপ, সাপ, কুমীর, বাঁদর প্রভৃতি বিশেষ উদ্মেখযোগ্য। মোহর এবং পোড়ামাটির পুতুল, দুইভাবেই এদেরকে দেখতে পাওয়া গেছে। ఆখুমাত্র পোড়ামাটির পুতুলরূপপই দেখতে পেলে নিছক খেলনা বলে এদেরকে হয়ত মনে করা চলত ; কিযুু ঐ মোহর গুলি উৎকীর্গ হয়েছিল অবশাই বিশেষ-বিশেষ প্রয়োজন সাধনের উপলক্ষে, সেজন্যে তাদের মধ্যে এত বাপকভাবে
 সৃচিত করে এই ব্যাপারটি।

অর্ধ-পञ-অর্ধন্নর মৃর্তি এবং একাধিক পশুর একত্রে সমন্বিত অস্রুতদর্শন মৃর্তেও খूব কম নয়। নিজেদের গোষ্ঠীর আদি পিতা হিসেবে বে বিভিন্ন প্রাণীকে কক্পনা করতেন আদিম/প্রাচীন মানুষেরা, তাঁদের উত্তরপুরুষদের চিক্তায় সেই প্রাণীর সত্গে মনুষ্যমৃর্তির সংমিশ্রিত একটা রূপ সৃষ্টি হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। চিত্রের অর্ধ-ব্যাহ্রনর মৃর্তিটি লঙ্ষণীয় এ প্রসঙ্শে। এই ধরনেরই আর একটি অप্তুতদর্শন মৃর্তি হল চিত্রের অশ্পথবৃক্ষ থেকে উদ্গত দুইমাথাওয়ালা কল্পিত জন্তুটি। জীববিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান বিকশিত হবার আগে অবধি আধূনিক মনুষের মন্থে একাধিক ভিন্ন প্রজাতির পশুর সংমিশ্রণজাত সম্পৃর্ণ নৃতন পশুর সৃষ্ট হওয়া স্ক্ভ্ব্র এমন সংস্কার বদ্ধমূল ছিন বহ্র ক্ষেত্রেই।
 পাওয়া গেছে, এমন কি বায্রমূর্তিও। গ্পুপিলের লেজ, বাঘের পিছনের পদযুগন, মেষের দেহ এবং সম্মুথের দুটি পা, মহিব্বেরিশিং, হাতির শুঁড় এবং মনুষের মুখ একত্রিত করে একটি বিচিত্র ফল্লক পাওয়া গেছে ঐ হরাপ্ররাতেই। সম্ভবত, এটি বিভিন্ন ‘টোটেম’সম্পন্ন গোষ্ঠীর একত্রে সংমিশ্রিত হাার ইপ্গিতকেই সূচিত করছে। ঠিক এভাবে উৎকীর্ণ না-হলেও, আর একটি বহু ‘টোটেম’ মিশ্রণের বাঞ্জনাও মহেঙ্জোদড়োর শীলমোহরে আছে : বাঘ, ষাঁড়, হাতি, গণ্ডার এবং একটি শিও পাশাপাশি বিনাস্ত হয়েছে সেখানে।

মাতৃকামূর্তির মতো, এধরনের অप্তুত কম্পনাজাত মৃর্তিও সিন্ধুর সমসাময়িক বা অচির-পুর্ববতী মেসোপটেমীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়ে খুঁজে প|ওয়া যায়। একটি মোহরে সুমেরীয় উপকথার শৃঙ্গ-লাঙ্গুলবিশিষ্ট নরদদছধারী এক্ষিমুর অনুরূপ একটি প্রাণীকে দেখা যায়। সিন্ধুর দেবদেবীদের সঙ্গে প্রতিবেশী পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন দেবদেবীদের সাদৃশ্য থাকাট খুব বিচিত্র কিছ্ন নয়। পশ্চিম এশিয়ার একশৃঙী ‘ইউনিকন্ন’-জাতীয় কল্পিত অদ্ডুত মৃর্তিও সিন্ধু-সংস্কৃতিতে সুশ্রচূর।দूটি সিংহের সক্েে এক্রিফ্রু প্রতু গিলগামেশের যুদ্ধ করার যে-কাহিনী প্রচলিত আছে সুমেরীয়ায়, ঠিক তারই অনৃরূপ দুটি বাঘের সঙ্গে যুদ্ধরত একটি মানুষের মৃর্তিও একটি মেহরে উৎकীণ।




 ৷/心, সিन्दू-সংস্কৃতিই।

বাবিলনীয় সভাতার ‘জীবনতরু’-র সঙ্গে কেনো-কোনো বিশেষজ্ঞ সিন্ধু সংক্কৃতির অশ্বখগাছের তুলনা করেছেন। খুব দুরান্বয়ী তুলনা নয়। অশ্ধখ, পয়র্তীকালের আর্য-হিন্দুসমাজে ব্রক্রতরু এবং বৌদ্ধসমাজে বোধিবৃক্ষরূপপ গণ্য হয়েছছ। গীতার বিভৃত্র্যোগ অধ্যায় এবং কোনো-কোনো পুরাণে অশ্বথ্কে ঈম্বরের সঙ্গে অভিন্নরূপেই কম্পনা করা হয়েছে। আদিম বৃক্কোপাসনার উপরে পরবর্তীকালীন এই ‘্সুসসংস্কৃত অধ্যায্যচেতনার অভিক্ষেপণ নিঃসনন্দেহে ચুবই তাপপর্যপূর্ণ।

অশ্ধখ্গাছের সামনে বিরাট পান-পাত্র জাতীয় একাঁ কিছ্র রেখে নতজানু ও করজ্জোড় অবস্থায় বৃক্ষবন্দনারত মানুষের মৃর্তি একটি মোহরে উৎকীর্ণ আছে। অশ্থারুঢ়া বৃক্ষদেবীর মৃর্তিও কল্পিত হয়েছে একাধিক শীলমোহরে। চনহুদড়োতে পাওয়া একটি মোহরে দেখা cs; ־ মাঝে একটি অশখখগাছকে রেথে এক হাত দিয়ে সেটিকে স্পর্শ করে অন্য হার্তট কোমরে র্রো্রি বিশেষ ভঙ্গীতে দুই পুরুষমূর্তি
 সৃচনা অবশাই।

পরবর্তীকালে ধীরে-ধীরে যখন 'Riদh' ধর্ম গঙ়ে উঠেছে, তার মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে থেকেছে পূর্বতন ৭র্রু সসমস্ত ধর্মধারা এবং প্রতীতি। নিছক জীবনধারণের প্রয়োজনে বিচিত্র আচার-সংস্কার যেমনভাবে বিপ্পের সমস্ত সংস্কৃতিবলয়েই গড়ে উঠেছে, সিষ্ূু উনকোমগুলির ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। আর বৈদিক আর্যভাষীদের ধর্মধারাগুলিও ছিন সেই বিশ্পজনীন নিয়মেরইই অধীন। ফল্লত, পরে ‘হিন্দू’ ধর্মের প্রাণসঞ্চার ঘটলে, তার কারণ স্বরূপ কোনো আধ্যায্ঘিক, অতীন্দ্রিয়, ঐশী শক্তিই যে ছিল না-ছিল নেহাৎ, নিছ বেঁচে থাকবার অভীপ্পাই, বক্তব্য এইটেই।

## ধর্ম, যেখানে ‘তলোয়ার পপাঁছয় না’

## জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

বইমেলার মাঠে একবার এক অप్లूত দৃশ্য দেথেছিলাম। জনাকয়েক তরুণতরুণী একটি পত্রিকার পাতার ওপর প্রবন উদ্যমে দাপাদাপি করছে এবং গলার শির্রা ফুলিয়ে চিৎকার করছে ; ‘’মৗললবাদ নিপাত যাক!’ পদদলিত পত্রিকাটি মুম্বাই থেকে প্রকাশিত শিবসেনার মুঘপত্র ‘সামনা’। পত্রিকাটি কীভাবে ওদের হাতে এবং শেষ
 কৌতুক সৃষ্টি করেছিল।

অনেকদিন আগে আরেকটি দৃশ্য দেথ্থছিনাম। আমার এক আা্যীয়, ভয়ংকর নাস্তিক, তাঁর কিশোরী কন্যার খেলার সামগ্রী গল্লের্রব্রইটই-এর মধ্যে ফেমে বাধানো কালীমাতার একটি ছবি আবিষ্কার করে ভীষণ্গিগৈ গিয়েছিলেন। রাগে প্রায় অғ্ধ

 ছবিটি তুলে নিয়ে বুকে आাকড়ে ধাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। তার অশ্রু নাস্তিক পিতার ক্রোধ দমন করব্রি পারে নি, বরং উস্কেই দিয়েছিল। পরবর্তীকালে বিবাহোত্তর জীবনে সেই কন্যার কালীভক্তি ছিল কিনা, থাকলেও কী চেহারায় ও তীব্রতায় ছিল জানি না, তবে তার নাস্তিক পিতৃদেব প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েই দেওঘরের এক বাবার শরণ নেন এভং তাঁর চরণে মাথা রেথেই বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। দেখেশুনে ক্্য নিশ্চয়ই কিছ্ন কৌতুক অনুভব করে থাকবে। জীবনের ভ゙ড়়ারে আর যে অভাব থাক মজার কোনও অভাব নেই!

यত দিন যাচ্ছে ততই নিশ্চিত বিপ্ধাস জন্মাচ্ছে, সর্বম অতন্তম গহ্হিতম। বাড়াবাড়ির ফল প্রায় অনিবার্যভাবেই উলটে ফলে। আর পাচটা ব্যাপারেও ফলে ধর্মের ক্ষেব্রেও ফলে।

ধর্ম’র ইংরিজি করা হয় ‘রিলিজিয়ন’, যদিও ইংরিজি শঝ্িী ‘ধর্ম’কে ধারণ করার পক্ষে একটু ছোটই। সংস্কৃত কলেজ প্রকাশিত এবং গোবিদ্দগোপাল মুখোপাধায় ও গোপিকামোহন ভট্টাচার্य কৃত ত্রি-ভাষা (সংস্কৃত বাংলা ইংরিজি) অভিধানে বলা रয়েছে ধর্ম-র (ধূ-মন) অর্থ হলো ওভাদূষ্ট, পুণ্য, শাস্ক্রাচার, সৎকর্ম, যজ্ঞ, স্বভাব, তু, রীতি ইত্যাদি। এ অর্থ রিলিজিয়নের নয়। অঙ্সফোর্ড অভিধানে রিলিজিয়নের নানা অর্থ করা হয়েছে। সেণুলির মধ্যে সস্তবত প্রধানতম ও সর্বপেক্ষে প্রালিত

খर्थाि रल्बा : Action or conduct indicating a belief in, reverence for and desire to please, a divine ruling power ; the exercise or practice of rites or obervances implying this......also religious rites.

ধর্মর শ ভাদৃষ, পুণ্য ও শাস্ক্রাচার .্যন এই সংজ্ঞার মধ্যে খানিকটা পাওয়া গেন। বাকিজিলি এল না, যদিও এটাও ঠিক আমরা প্রচলিত অর্থে ষর্ম বনতে অক্সসোর্ডের সংজ্গাটির মতোই কিছু একটা বুঝি এবং সাধারণ মানুষ ধর্মকে এভাবেই দেথে, মানে ও চার্চা করে।

ত্রিভাষা অভিধানে নাঙ্তিকতারও সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। নাঙ্তি=অবিদামানতা, ন্য থাক। নাস্ডিক=যঁঁহারা বেদের প্রামাণ্, ঈশ্বর বা পরলোক স্বীকার করেন না। নাত্তিকত=বেদের প্রামাণ, ঈশ্পর বা পরলোকের অস্ধীকার। এখানে ধর্মার্থ 'divine ruling power' যেন ওুধু উ"কি মারছেন না, মঞ্ছের একেবারে সামনে এてE মানাতা দাবি করজ্ন।

বস্তুতপক্কে 'নাস্তিকত্'’-র এই অত্থ্ৰই গৌতম বুদ্ধ বিদ্রোহ করে বৌদ্ধর্ম স্থাপন ও প্রচার করেছিলেন। তাঁর ধর্ম ছিন 'নাস্তিকের ধর্ম'। সে ধর্ম বেদের প্রামাণ্যকে অস্বীকার করে, ঈশ্বরের (divine ruling power) অস্তিত্বেকে নস্যাৎ ক'রে, পরলোককে অগ্রাহ করে মানুমের ধর্মের কথা প্থ্রার করেছিল।
 দেবদুত ?' ঠিনি উত্তর দিলেন, 'না'। 'তবে বুক্পি কি সন্ত ?' এর উত্তরে৫ তিনি বললেন 'না'। ‘তরে ডুমি কী?’ তিনি বললেন্রুআমি জগ্রত।'
 সেখানে সব। মানুষই সেখানো শ্রর। সব মানুষই সমান। এবং সব বোঝাপড়া, হিসেব নিকেষ ইহলোকেই শেষ। রাজনাবর্গের সহায়তায় ব্রাদ্মণ্যবাদের পীড়ন ও অত্যাচারের :বরুদ্ধে গৌতমের বাণী ছিল ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে বৃহও্তম ও মহত্তম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ, লক্ষ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করা মানবধর্ম্মে এক মহান বार्ज।

বেদ ఆ উপনিষদের জ্ঞান এবং রামায়ণ ও মহাভারতের মৃন্যবোধ যে দেশে শত শত বছর ধরে মানুষের মন ও মননকে বৃদ্ধি করেছে, ধর্ম-র অর্থ এবং শব্দটির ব্যবহার ও চর্চা এবং তার ব্যাথ্যা সেখানে কিঞ্ণিৎ জটিল হতেই পারে।

বাড়ি পৌছছ রিকশাওয়ালাকে শে-ভাড়া দিলাম তা অন্যায় মনে হলে সে যথন বলে, ‘আপনার মতো লোকের কি এটা ধর্ম হলো’, তথন সে কেনেও ‘বেদের প্রামা্য, ঈশ্ৰর, পরনোক, অথবা ‘ডিভাইন রুলিং পাওয়ারের কথ্য বলে না। বলে ন্যায়, নীতি, বিচারবোধের কথা, এবং সভ্তবত আমার স্বভাব সম্পর্কে তার ধারণার কথা। ধ্ম শব্দটি তার গর্ভে বৃহৎ অর্থে নানা সামাজিক ও মানবিক মৃলারোধ ধারণ করে আছে, অত্তত রামায়ণ-মহাভারতের এই দেশে।

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

আবার ছোট অর্থে এ শদ্দের তেজ ও জ্বালা ভয়ংকর, একেবারেই অনারকম। শত মৃন্যবোধ ও মানবতার কথ্া বনেও সে তথন ঈপ্বরের নামেই অসুর হয়ে ওঠে। নির্বাণের নামেই স্থৃল ও ক্রুর হয়ে যায়, দেবতার নামে অমৃতের পুত্রকে গরল দেয়ে। ধর্ম এ-বিশ্বে যত অধর্ম করেছে তেমন আর-কেউ বা আর-কিছু করে নি।

মানুষের অসহায়তার সুয্যেগ নিয়ে ধর্মের নামে, ধর্মকে বাবহার করে দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষের সন্গে যথেছ্ছাচার করা হয়েছে। অশেষ লাঞ্ফনা, বঞ্ণনা ও यষ্ণণণা সহ্য করতে হয়েছে তাকে। আজও করতে হচ্ছে। এদেশে ধর্মের দঙ ব্যবহার করে জাতিভেদ প্রথা সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠ। করে লক্ষ লক্ষ দলিতকে যে অসম্মান ও বেদনার জীবন যাপনে বাধ্য করা হয়, শত শত বছর ধরে করা হচ্ছে, তার তুলনা মেলা ভার।

অশিক্ষা, কুসংস্কার ইতাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুশের মন ও আঅ্যাকে মুক্ত করার অগীকার করেই প্রত্যেক ধর্মের যাত্রা эুরু। ‘তোমার হুদয়ে যে আলো রiছে তা যদি অন্ধকারে পরিণত হয় তবে বড় ভয়ংকর সে অন্ধকার।’ সেই অন্ধকার দূর করাই সব ধর্মের ঘোষিত নক্ষ ও সাধনা। বাস্তবে হয় উনটে।। ঔশ্বরের নামে, ধর্মের নামে কুসংস্কারকে הুষু প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, প্রায়শই তকে লালন-পালন করা হয়। এদেশে গড়ে প্রতিদিন দু’টি করে মনুষকে ‘ডাইনি’’ ঘোষণা করে হত্যা করা হয়। ধর্মের নামে দান্পায় গড়ে প্রতিদিন তিনজন করে, ষ্কুল্ৰ খুন হয়ে যায়। ১৯৯২সালের
 মৌলবাদীরা কত মসজিদ ও গীর্জা স্ব্ক্র্মিল করেছে, ধ্বংস ও কতিগ্গস্ত করেছছ, কত মৌলবী, যাজক-यাজিকাকে অক্র্মিন আহত, ধর্ষণ ও হত্যা করেছে তা निখতে গেলে তানিকা দীর্ঘই হবে।

শুষু এদেশে নয়, দেশে দেশে চলেছে এই কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি। তার চেয়ে বেশি। ক্যাথলিক ধর্মের রাজধানী ভ্যাটিকানের ধারণ ও সিদ্ধাল্তর বিরুদ্ধে গ্যালিলিও একটি সত্য উচ্চারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, পৃথিবীকে প্রদক্পিণ করে না সূর্य। সूর্य স্থির। পৃথিবীই নির্দিষ কক্ষপথে প্রদক্মিণ করে সুর্যকে। একথা বলার জন্যে গ্যানিলিওকে কो নির্মম শাশ্তি পেতে হয়েছিন তা সকলেরই জানা। পোপ থাকেন পৃথিবীর কেন্দ্রে, ভ্যাটিকনে। বলা যায়, ঈপ্বর, তাঁর পুত্র এবং ‘হোলি ঘোস্ট’ সবাই সেখানেই বিরাজ করেন। তাঁদের এবং তাদদের বাসস্থান পৃথিবীকে কেল্দ্র
 কি পোপের চেয়ে বড় যে তাকে কেন্দ্র করে পোপকে ঘুরতে হবে? পপাপ, ধর্ম, ঋশ্ররকে অবমাননার দায়ে শাস্তি পেতে হয়েছিন গ্যালিলিওকে।

শত শত বছর পরে বহ ‘লেখাপড়া-গবেষণা’র পর গত শতা্দীর শেষভাগে পোপের বৈজ্ঞেনিক-দার্শনিকরা পুরাতন সিদ্ধাত্ত বাতিন করে ঘোষণা করেন, গ্যালিলিও-ই ঠিক বলেছিলেন। পুরাতন সিদ্ধাত্ত তো ওধ্বু গ্যালিলিও ও তাঁর কাছছর

জনাদররই যস্ত্রণা দেয় নি। বিজ্ভানচর্চার ৫পরেই আঘাত হেনেছিলো বিশাল।
यীও প্রচার করেছিলেন দয়া－মায়া－প্রেম ও ক্ষমার ধর্ম। তার জনো তাঁকে প্রাণ দিয়ত হয়েছিন। তাঁর অসংখ্য অনুগামীকে অশেষ লাঞ্থ্না ভে।গ করতে হয়েছিন তথনকার শাসকশ্রেণীর হাতে। বহ মানুভের প্রাণ গিয়েছিল। এ巾 সহস্রাব্দেই যীখর স্সই প্রেম，দয়া ও ক্ষমার ধর্মের অত্তর্জলি ঘটে গেল। জল গোক উঠে এল যেন এক দানব। ইセরোপ থেকে चৃষ্টধর্ম একাদশ，দ্বাদশ ঞ క্রার্যাদশ শতাব্দী জুড়ে তিন শ বছর ধরে যে ধর্মযুদ্ধ চালিয়্যছিল，ততে মারা পড়েছছল নানা ধর্মের হাজার হাজার মানুষ। যু．গর পর যুগ ধরে জ্রলেছিল যুদ্ধের আণ্তন，দূই মহাদেশে। এই ‘ক্রুশেড’ বা ধর্মযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল অতি ‘মহান’। মুসলমানদের হাত থেকে পবিত্রডৃমি পুনরুদ্ধার করা। খৃষ্টধর্ম্রের জন্যামৃমি দথলে রয়েছে বিধর্মী মুসলমানদের। সেই ভূমি উদ্ধারের পবিত্র যুদ্ধে যে প্রাণ দেবে সে সরাসরি চালে যাবে স্বর্গে। অতএব ধহ্মের ডাকে অক্ধমন্ন প্রাণ নিতে ও দিতে এস্সেছিল এবং দিয়েছিলও সহস্র খৃষ্টান। এইসব যোদ্ধাদের অধিকাং্ৰই ছিল দরিদ্র ও ক্রীতদাসপ্রায় কৃষক। নিরক্ষর অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাদ্দর মালিক ভৃস্মামীদূর আদেশ অদের কাহ্র ঈশ্বরের নির্দেশেরই মত্তা। ধর্মযুদ্দেরু পপছননে পুরোহিত শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে ভূস্বামী শ্রেণীরও একটা বড় ভূমিকা ছিল।
 জেরুজালেম কক়্ে নেয় মুসলমানদের ব্রে（েকে（১০৯৬－১১০৯）। সেখানে প্রতিষ্ঠা করে খৃট্টান রাজত্র। ভৃতীয় পশ্রেয়ে（১১৮৯－৯১）ধর্ময়দ্ধে যোগ দেন
 অগাস্টাস। তাঁরা আক্রে দখল কধ্রু নেন এবং প্রাচ্যের বুকে এক লাতিন রাজতত্ব স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে জেরুজালেম হাতছড়া হয়ে যাওয়ায় নৃতন উদ্যমে রুরু হয় ধর্মযুদ্ধ। ১২২৮－২৯ খৃষ্টব্দে আবার জেরুজালেম দখন হয় কিত্ত আবার ত！ হাতছাড়া হয়ে যায়।

তিন শ বছরের এই যুদ্ধে বে ভয়ংকর শ্রতি হয় মানুষের এবং মানুষের তৈরি সম্পদ，সৌৗধ ও শিল্পের，ত। অর কোনওদিনইই পুরণ করা সম্ভব হয় নি। এবং এ সর্বনাশ ঘটানো হয় ধর্মেরই নাম্ম।

刃ধু তাই নয়，বিধর্মী ও অবিপ্পাসীদের ওপর খৃষ্টধর্মের নামে ধর্মযুদ্ধের লেষভাগে，ত্রয়োদশ শতকে，ইఆরোেপপ ‘ইনকুইজিশনে’ যে নির্মম অত্যাচার ও পীড়ন চালানো হয়，তার তুলনা ইতিহাসে আর নেই। আমাদের দেশের ‘ডাইনিনিধন’ সংখ্যাগত ও ঞুণগত দূদিক থেরেইই তার তুলনায় নসা। ইওরোপর নানা দেশের মধ্যে স্পেন ছিল এ ব্যাপারে সবচেয়ে ‘এগিয়ে’। তার গায়ের কাছে， দক্ষিণে ছিল মুসলমান মরোক্কে। অন্য ，দেশগুলিও তাল দিয়ে গিয়েছিল। জোয়ান অফ আর্কের কাহিনী তে সকলেরই জানা। যে－সহস্রা্রই সবেমাত্র পেছনে ফেনে
२०১

দুনিয়ার পাঠক এক হও！～www．amarboi．com～

এলাম আমার মতে জোয়ান ছিলেন, তার শ্রেষ্ঠতম নারী। তিনি ছিলেন যুাল্গের সন্তান। মাতৃভূমি স্বার্থ্ট তিনি লড়তে গিয়েছিলেন সর্বস্ব পণ করে। সেই মাতৃভূমি যাজকরাই তাঁকে ডাইনি ঘোষণা করে দগ্ধে মেরেছিল।

মুসলিম ধর্মের পতাকা হাতে নিয়েও কম যুদ্ধ হয় নি।একসময় খৃষ্টান ইওরোপও পর্যুদস্ত হয়েছে তদদর হাতে। অটোমন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিন তুরস্কের এবং ইসলামের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্যেই। দীর্घদিন সে সাম্রাজ্য ইওরোপের একটা বড় অংশকে শাসন করেছিল। তারই জের দেখা যায় আজকের আলবেনিয়া, বোসনিয়া, ক্রেয়েশিয়া হার্জে গোভিনা, ম্যাসিডোনিয়া, যুগোম্মাভিয়া ইত্যাদি দেশে। মুসলিম মৌললাদ আজও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আরব, এশিয়া, আফ্রিকার নানা দেশে। তার তালিবানি আতংক সভ্যতার চাকাকে পেছ্ন দিকে ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে এবং এই প্রক্রিয়ায় মারা পড়ছে মুসলিম-অমুসলিম অসংখ্য মননুষ। ধ্ণংস হচ্চে বহ সম্পদ থেমে যাচ্ছে জ্ঞানবিজ্ঞেন, শস্মাচর্চার গতি। ক্ষতি হচ্ছে সমগ্র মানবতার।

ইতিহাসের এইসব কলংকের কতটা ঘট্য়েছেছ ধর্ম আার কতটা ঘটিয়েছে দেশে দেশে, যুগে যুগে বিভিন্ন স্বার্থান্ভুষী গোষ্ঠী, ধর্মকে কাজে লাগিয়ে, ধর্মের প্রতি মানুষের অসহায় দুর্বনতাকে ব্যবহার করে, সে বিচার করা কঠিন। বস্তুত ধর্ম এবং স্বার্থান্বেবী ও প্রভুদ্বকারী গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কটা এক্রই সঙ্গে এমনই সরল ও জটিন, তাদের মধ্যে দ্বন্দ ও মিল এমনই ছন্দোবদ্ধ, উ্ব্ব্ট্ণী এমনভাবে উভয়ের পরিপুরক ও পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল যে ওভারেুআলাদা করে বিচার করা ওyু কঠিন নয়, অসষ্ᅥবই প্রায়। ধর্ম না থাকলে ওইৰব্র গোষ্ঠী তকে বাবহার করে আপন স্বার্থ
 ইতিহাসকে। আবার ওইসব গোêtaন থাকলে ধর্মের এমন রমরমাও ঘটত না। তার নানে জয়ধ্বনি তোলার লোক জোটাত কে?

সভতার ইতিহাসে মানুষের মস্তিক্ক অনেক কিছু উদ্ভাবন করেছে। তার আদি উদ্ভাবনণুলির মধ্যে একটি এবং প্রধানত্টি হলো ঈপ্বর সম্পর্কিত ধারণ।। আদি মানবের অঞ্জতা, ভয় ও লোভ, এবং সেই সঙ্গে নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির আকাংখাই ছিল সে উদ্ভাবনার ভিত্তিভূমি। সম্তবত সমস্ত ধর্ম ও সমস্ত দেবদেবী থ্রসঙ্সে কথাটি খাটে।

বৌদ্ধ, জৈৈন, শিখ বা বৈষ্ণব ধর্মের মতো প্রতিবাদী ধর্মঙলি আপন স্বভাব বজায় রাথতে পারে নি। এদেশের সনাতন ধর্ম, বিদেশীদের কল্যাণে যে-ষর্মের নাম হয়েছে হিন্দুর্দ, শধ্বুমাত্র ‘ধর্ম’ নয়, বিপুল পরাক্রমের অধিকারী এক সং্ক্কৃতি। সে সংস্কৃতি ইতিহাস ও সভ্যতার মোড়ে মোড়ে দণ হাতে প্রহরী বসিয়ে রেথ্টে। এদেশের আদি বাসিন্দাদের প্রাচীন সংস্কৃতি প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে আশ্মপ্রতিষ্ঠা করেছিল্ন বহিরাগত আর্যদের সন্সে আসা সংস্কৃতি। সেই আগ্রাসী সংস্কৃতিই আজকের হিন্দ সংস্কৃতির আদি উৎস ও প্রধানপুরোহিত। হিন্দূধর্মত্যাগী যে মানব ওইসব বিদ্রোছী
২০২

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

ষ্র অবলম্বন করেছে তারা পুরাতন হিন্দু সংস্কৃতি সহ্গে নিয়েই নৃতন ধর্ন্ন গোে। ধীরে ধীরে সেই সংস্কৃতি প্রতিবাদী ধর্মের মৃল পর্যত্ত (পৗছছ গিত়্ে তার সারকে কুরে কুরে খেয়েছে। কালে কালে ওইসব ধর্ম তাদের প্রতিবাদী চরিত্র হারিয়ে হিন্দু ধর্মেরই ছায়ারাপ নিয়ে তারই মতো আর একটি ধর্মে পরিণত হয়েছে। দেবতার বিকুদ্ধে বিদ্রোহের নায়ক স্বয়ং গৌতম বুদ্ধকেই দেবতার আসনে বসিয়ে হিন্দু ধর্মাচরণের ঢঙে প্রদীপপ ও চামরে আরতি করা ওুরু হয়েছে। একই কাত্ ঘটেছে মহাবীরকে নিয়ে। নানকের বাণী মেনে জীবনাচরণের বদলে ‘গুরেগ্রম্'’কে দেবচরিত্র দান করে, তাতে চামরের বাতাস খেলিয়ে ভজন করা эরু হয়েছে। প্রতিবাদ পরাভূত হয়েছে। হিন্দু সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ জয়ী হয়েছে। সে সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অন্গ জাতপতের ভেদাভেদও চলে এসোছে এইসব ধর্ম।

## দूই

ধর্ম বা বিশ্ষাসের (Faith) দুটি তুরুত্তপূর্ণ ভূমিকা জ্রিল এবং বহ্ন পরিমাণে আজও আছে।

এক, ষর্মের অন্তর্গত গোষ্ঠীকে বা নিশ্যাপ্ণী ম্মিনুকে এক্যবদ্ধ করা। এক ধরণের
 এ-বন্ধনের সবটকু না হলেও অনেক্ক্রুjুই মানুষ মেনে নেয় স্বেচ্ছায় । হয়তো সে মেনে নেওয়ার পেছনে দার্শনিক মন ব্ট্টিঁl কাজ করে তার চেয়ে বেশি কাজ করে সৃষ্টির রহস্যময় আদিকাল থেকে চলে আসা ভয়, লোভ এবং অসহায় বিপন্নতার মতো কিছ্ম বাপাপার।ঈশ্বর, বোধি বা মোক্ লাভের আকাংখার চেয়ে স্থৃনতর কিছ্হ জাগতিক আকাংখার হয়ত এক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা থাকে।

উশ্মরচেতনা তथা ধর্মের আরও একটি ভূমিকা ছিল এবং আজও আছে। সেই আদিকান থেকেই বিপ্পচরাচরের রহসোর সামনে মননুষ যেন শিঔ। তার বিশ্ময়ের অন্ত নেই, জিজ্ঞাসারও শেষ নেই। আপন প্রতিভাবলে জগতের রহস্য সে একে একে নিজ হাতে উন্মোচিত করেছে। সভ্যতার রথ এগিয়ে চলেছে সামনে। কিঁ্তু তার জানার জগত ক্রমাগত প্রসারিত ইওয়ার সঙ্গে সঙেই সে আবিষ্কার করেছে কত কম জানে সে, কত জানা এখনও বাকি। তার চেয়ে বড় কথা, তার আদি প্রশ্নের উত্তর আজও, এত কিছ্ৰ আবিষ্কারের পরেও, সভ্যতার এত অগ্রগতি সর্বেও, তার অজানাই রয়ে গেছে। মানুষ কোথা থেকে এল, কোথা থেকে আলে, কেন আসে? কোথায় চলে যায় সে, কেনই বা যায় ? অসীম অজ্ঞানতা যেন অন্ধ, বিপন্ন ও অসহায় করে তোলে মনুষকে।

> ২০৩

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

এবম্বিধ দার্শনিক তাড়না যার নেই, সেই দিন-আনা দিন-খাওয়া মনুষটির মনেও কাজ করে কিছ্ম বিপন বিশ্ময় কিছ্হ সে জানে, কিছ্ম হয়ত তার না বোঝাই। তবু বিপন্নতার বোধ নিরাপত্তাহীন, অসহায় করে তোলে তাকে।

ধর্ম বা বিশ্যাস এই বিপন্নত, অসহায়তা ও নিরাপত্তাহীনতা থেকে মানুষকে যেন আড়াল করে, এক ধরনের আশ্রয় দেয়।

সংকট ও বিপদের মুহূর্তে ‘বিশ্বাসী মানুষ’ স্থিতধী থাকতে পারেন ততাঁ’’ ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে। 'আমরা তো এ জগতের রঙ্গমঞ্েে পুতুলমাত্র, তিনি যেমন খেলান তেমনই খেলি এই সংকটও তাঁর সৃষ্টি, এ সংকট পার করে দেওয়াও তার দায়। আমি কেন মিছিমিছি ভেবে মরি!’

এই ধরনের নির্ভরতা একজন অসহায় ও সংকটাপন্ন মানুষকে 刃খ সা সাব্বান জোগায় না, তাকে যথেষ্ট বল, সাহস, এমনকি উৎসাহও দেয়। কীভাবে এবং কতটা দেয় ত তিনজন বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেটারের জীবনের একেবারে সাম্প্রতিক কাহিনী থেকে বোঝা যায়। অবিশ্বাসী নাস্তিক এই ‘আশীর্বাদ’ থেকে বঞ্চিত। ১০ মে ১৯৯৯ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয় ঃ

## ঈশ্ধরের খ্টেজ তিন ক্রিকেটার


 স্বাভাবিক জীবন যাপনের আশই ছিল্ন গ্র জন্টি রোডসের। বিশ্ধসেরা ফিল্জারের অসুথটা ছিন মৃগী। ৩৭টি উইক্কের্রে স্রেওয়া ইয়ান বিশপের অবস্থাটা হয়েছিল পাগলের মতে। आধূনিক জীক্কুলির টেনশন আর বারবার চোট পেতে পেতে বিশপের নিজস্ব জগতটাই তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। ক্রোনিয়ে, জন্টি আর বিশপের অন্ধকার থেকক আলোয় ফেরার পেছনে রহস্য একটাই, ‘বিশ্ষাস’। যেবিশ্পাসকে বলা হয় আধ্যায্যিকত, আরও সহজ করনে, ‘ঈশ্ষরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করা।' ক্রোনিয়ের কথায়, ‘সেই কিশোরীর জীবন নষ্ট করার পর নিজেকে প্রশ্ন করতাম, অজ এই মুহৃর্ত্ত यদি আমিও মরে যাই তা হলে কোথায়, কার কাছে যাব? বলতে পারেন, সে-দিন থেকেই নিজেকে সম্পৃর্ণ নিবেদন করলাম যিশুর কাছছ।’ জন্টি বলছছন, 'নব্বই দশকে আমার জীবনের সব থেকে শুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হন, যিঞ্র সঙ্গে আমার সম্পর্ক।' বিশপের অভিজ্ণত, 'শত ঝড়বাপটায় আমি লড়ে যেতে পেরেছি, যিতুর প্রতি আমার সুগভীর বিশ্ধাসের জন্য। অন্য কোনও রহস্য নেই। না হলে কবে কোথায় ছিটকে যেতাম আমিও জানতে পারতাম ना $1 . .$.

এঁরা তিনজন বিষ্ববিখ্যাত বলে এঁদের বিশ্বাস ও অনুভূতির কথা কাগজে লেখা হয়। বিখ্যাত নন, কাগজে নাম ছাপা হয় না, কোনও দিন হবেও না, এমন কোটি

ককোট মানুষ আচেন এই পৃথিবীতে যাঁরা এঁদের মত্তাই বিশ্ধাসী এবং এঁদের মতোই অনুভূতি তাদেরও। তাঁরাই এ বিশ্পের বিপুল সংখা-গরিষ্ঠ অংশ। অবিশ্ধাসী নাস্তিক সংথ্যায় অতীব নগণ্য। একজন আস্তিক তঁঁর বিশ্পাস থেকে যে সায্রনা পেতে পারেন, সংকটের সময় যে-সাহস এমনকি উৎসাহ ও ভরসা পেতে পারেন, একজন নাঙ্ডিক তা থেকে বধ্চিত।

বিপন্ন সময়ে নাজ্তিক জানেন নিজেরে ওপর এবং সষ্ভব হনে সহমানবদের ওপর নির্ভর করা ছাড়া, নিজ হাতে সংকটের দুটি চেপে ধরা ছাড়া আর কোনও পথ নেই। এখনেই পথের শেষ, এইটেই শেষ স্টেশন। এইসব সময়েই বোঝা যায় নাস্তিকের আঘ্মবিশ্যাসের দৌড় ; যেমন বোঝা গিয়েছি্ল কালীভ্ক সেই বালিকার নাঙ্তিক পিতার ক্রুদ্ধ বিস্মোরণের পরেই অসহায় দৌড় দেখে।

কলকাত বইমেলার প্রগতিশীল পরিবেশের নিরাপত্তায় সহজেই দু’পায়ে খেলানো যায় মৌলবাদ বিরোধী সাহস। সে সাহস আসল পরীক্ষায় পড়ে খিদিরপুর বা টাংরা অথবা তপসিয়ার দাi্গা থামনোর আহুনেের সামনে দাঁড়িয়ে। অথবা মীরাটে দিপ্মিতে, অযোধ্যায়, কানপুরে, ভাগনপুরে কিংবা মুম্বাইয়ে। সত্যিকারের সাহস বাক্যে নয়, নৃত্যে নয়, কৃত্যে। সত্যিকারের সাহস यमि থকে তরে সে থাকে সংকটকালে নিজের বুকের ভেতরে। যার সে সাহম আছে সে নাশ্তিক হয়েও বেচেে গেন, যার নেই সে গেল!

## তिन

এই প্রসঙ্গে একটি কथা বলে রাখা প্রয়োজন। সর্বদেশে সর্বকালে সব ধর্মের ভূমিকা এক নয়, সমান নয়। সব ধর্ম একই রকম প্রতিষ্ঠানভিতিক, সুশৃংখল কিংবা নিয়মমনুবর্তীও নয়। ক্যাথলিক থৃষ্টানদের ভ্যাটিকান আছে, পোপ আছে, আছে নানা স্তররে বিনাস্ত সুশুংখল নেতৃত্ব ও কঠোর নিয়মের সর্বব্যাপী শাসন। সে শাসনে গ্যালিলিওকেও বিষ্ঞানের সত্য বলার ‘অপরাধে’ দুটি চোখ খোয়াতে হয়। বিজ্ঞানের সত্য, পৃথিবীই সৃর্যের চারদিকে ঘোরে, পোপের পৃথিবী এবং পৃথিবীর পোপকে কেন্দ্র করে সূর্य আবর্তিত হয় না, এই সত্য মেনে নিতে কয়েক শ বছর সময় নাগে ভ্যাটিকানের। তখন ‘পুনর্বাসিত’ হন গ্যালিলিও।

ইসলামের মক্কা আছে। ধর্মীয় ঐকা ও শৃংvলা আছে সে শৃংখলা ক্যাথলিকদের মতো কঠোর নয়। সব মুসলমান তালিবানদের ছকুম মানেন না। সব মুসলমান দিন্ন বহৃ্বার নমাজ পড়়ন না। অনেকে শক্রবারেও মসজিদে যান না। তবু তাঁরা ধার্মিক ও মুসলমানই थরেন। इয়তো একাু ‘খারাপ মুসলমান’ কিস্টু মুসলমান বটেই।

হিন্দুc্দে না আাে ভাঢিকন, না আছে পপাপ। রবি বা ক্রক্বারে নিয়মিিত জনা
 কার্তিক পুজ্র বা সরশ্থতী পুজার মতেে অনুষ্ঠানে বছরে দু-৭কবার মাথা লোয়ানো ছড়া কে৬ কে৬ সারা জীবনে আর ধর্মাচনা করেন না। ততে হিন্দু থাকতে কোন বাधा হ़ा ना।

ক্যাথनিক ধর্ম্রে নিয়মকননন না মানার অপরাধে ক্যাথলিককে শাঙ্তি পেতে হয়।

 শলভ, নান্ ট্যাকস কিংবা সোশ্যান সিকিওরিিির টাকা কেটে লেন। আমার পরিচিত
 नि। তিনি आসলে নাঙ্কিক, যদিও কড়া 4াতের এক ক্যাথলিক পরিবারেরের সস্ডান।


 জর্মানির কোনও কবরস্থন এক ইদ্চি জমি দিতে রাজি হল্লে না। ত তে ক্যাথলিক
 মৃত সশ্যানকে।



 চালার ঢার্চ থেকে জন্ম निয়েছে বিশ্জনের চিরকলীনन প্রতিবাদদর গান, অবসন্ন

 जख দ্য হোমলেস।


 সষানের সমত।। উভয় রূপপরই ভিত্তি হন দাস, নির্বাসিত, অধিকারূুত, নির্যাতিত,






মুখ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ধর্মববিশ্ধাসী আর পেগ্যান এবং ‘গগাঁড়া আর বিরুদ্ধ বিপ্পাসীদের বিরুদ্ধ-অবস্থানকে।'

মার্কিন মুলুকে দখলদারী শ্বেতসমাজের চাবুকে চাবুকে বিশ্ষত কৃষ্ণ্রীততদাসরা দু-এক প্রজন্মের মধ্যেই তাদের আদিভূমি আফ্রিকায় আচরিত ধর্ম ভুনে যেত। তঘন খৃষ্টধর্মই তাদের জীবনে হয়ে উঠত ‘নির্যাতিত, উৎপীড়িতদের ধর্ম’, তাদের আশ্রয়, তাদের আখ্যা, যেমন ছিন যিঙুর ধর্ম তার আদি পর্বে।

ধর্ম-র বিরুদ্ধে যাদের জ্রেহাদ, ধার্মিক তাঁদের বিনীতভাবে বনতেই পারেন, আমার কাছ থেকে ধর্ম কেড়ে নেওয়ার অর্থ আমার আশ্য়ূকু কেড়ে নেওয়া। সে আশ্রয় হয়ত নিতান্তই মানসিক এবং একেবারেই বানানো। তবু সে আশ্রয় আমকে সংকটে সাহস দেয়। সে দেওয়াও হয়ত নিতান্তই মানসিক এবং বানানোই, তবু আমি অনুভব করি, মাথার ওপর ‘তিনি’ আছ্নে এবং তিনিই আশ্রয়। এ ত্র্শয় তোমার নাস্তিকতা দিয়ে যদি ভেঙে দিতেই হয়, দাও! কিস্ট্র আমকে কী দেবে তার বিনিময়ে ? অসহায় মানুষ তো আশ্রয় ছড়া বাঁচতে পারে না, আর মানুষ তো খুবই অসহায়। উশ্বরের আশ্রয়ের বদলে কোন আশ্রয় তুমি দিতে পারো তাকে?

এ প্রশ্নের উত্তর থোজার আগে একটা বিষয় বুঝে নিতে হয়। ধর্ম অসহায় মানুভের যত বড় আশ্রয়ই হোক, তার যত কন্ন্মাণণেই লাতুক, ধর্ম এবং ঈশ্পর বিশ্ধসের ভিত্তিটি কিস্তু নড়বড়ে। যুক্তির কোন্(3) ছা゙ন নেই সেখানে। ভক্তিই সব।

 বিশ্ধাসের চেয়ে আর জিনিস নাইু

এই ‘বিমাস’ এর ভূমিকা মাভ্টি ম মঝেে বড় ভয়ংকর হয়ে ওঠে, মানুষের পক্ষে, এমনকি মানুমের ধর্মবিশ্ধাসের পক্কেও ভয়ংকর। অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের জায়গায় কোনও মন্দির কখনও ছিল কিনা জানা যায় নি। ছিন এমন কোনও প্রত্নতত্তিক বা ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নি। রামচন্দ্র যে ঠিক ওই জায়গাটিতেই জন্মেছিলেন তার কোনও তথ্য বা প্রমাণ নেই। বরং বিপরীত তথ্যই আছে। রামের জন্ম রামায়ণে। হিন্দি রামায়ণ রচনা করেন তুলসীদাস, ওই বাবরি মসজিদ চত্বরে আআ্রয় নিয়েই। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাঁকে সমজ্দ্যুত করেছিল। তাার তখনকার জীবন সম্পর্কে তুলসীদাস নিজেই লিথেছেন, 'มাঙকে খাইবো ঔর মস্তিমে শোইবে।। রামায়ণই যদি রামের জন্মক্ষেত্র হয় তবে তাঁর জন্ম হয়েছিল বাবরি মসজিদেই।

কিন্ধ কিছ্ হিন্দুর ‘বিশ্পাস’ এই জায়গাতেই রামের জন্ম হয়েছিল। সেই ‘জন্মডূমির কাঠামো’ ভেঙেই মুসলমানরা তৈরি করেছ্নিল মসজিদ। এটা তাদের ‘বিপ্গাসই’ (Faith), সুতরাং যুক্তি-তথ্য-প্রমাণের প্রয়োজন কি? সুপ্রীম কোঁ্ট এ বিবাদে কী ভূমিকা পালন করতে পারে? ‘বিপ্বাস’ নিয়ে কি কোনও মামলা হয়, না

হতে পারে শে সুপ্রীম কোর্ট রায় দেবে এবং সে রায় মানতে হবে সকলকে ? এই বিশ্ষাসে বলীয়ান হয়েই তাদের অগ্রণী অংশ বজরং দন, বিশ্ধহিন্দু পরিষদ ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সংগঠনের ‘করসেবকরা’ বাবরি মসজিদের কাঠামোটা ধুনোয় ঔঁড়িয়ে দিয়ে সেই ধ্বংসস্ড্রপের মধ্যে অস্থায়ী হনেও একটি মন্দির বানিয়ে সেখানে রামলালার মৃর্তি বসিয়ে তবে ছাড়ল।

এইভাবে অন্ধ এক বিশ্ধাস শ্ধু মহান এক কবির অমর সাহিত্য সৃষ্টির স্থৃতিজড়িত একটি সৌধই ধ্রংস করল না, নিজে ‘বিশ্পাস’ হয়ে আর এক ‘বিশ্যাসকে’ প্রবল ও ভয়ঃকর আঘাত হানল। মুসলমানদের ধর্মীশ্ষাসের সঙ্গে জড়িত আবেগে এমন আঘাত করল, আসমুদ্র হিমাচল কেঁপে উঠল। ভারত জুড়ে ধমীয় দাझা় হাজার হাজার মানুষ মারা পড়ন, শত শত কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হলো। একই সগ্গে কালিমালিপু হলো হিন্দু ধর্মও। জগত জুড়ে তার যে কৃষ্ণ মুখচ্ছবি ফুটে ঊঠল তার দায়িত্বও ‘বিশ্ষসেে উন্মত্ত’ ওই হিন্দুদেরই।

## চার

 মানুঠের মনে তার বিপন্ন সময়ে মানস্সিক্টী আা্রয় ও বল যোগানোর যে-ভূমিকাই (Psychotherapy) সে পালন কন্রিক্ণিন্না কেন, তাকে তো প্রশ্রয় দেওয়া চনে না। আরও চলে না এই কারণে শে 隹’ বিশ্ধাস’ মানব সভততার নানা স্তরে, নানা দেশে י্ষতিকর ও ভয়কর এক ভ্মিকাও পালন করেছে, নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে। মানূষের পক্ষে সে ভৃমিকার অবসান হয় নি আজও, কিস্তু कী করা যায় একে নিয়ে ?

যিনি বা যাঁরা আর পাঁচটা প্রাচীন সংস্কারের মতো এই ‘বিশ্:সরেও ত্যাগ করতে পারেন এবং আখ্যবিশ্বাসী হয়েই এ-জীবনের সব ঝড়ের মুখোমূখি হতে পারেন, তাঁরা তো, মুক্ত মানুষ। গৌতম এবং চার্বাকদেরই উত্তরসূরী তারার, এ যুগের বীর তারা।। यদি তাঁদের ‘অবিশ্পাসটl’ বানানো না হয়।

এঁদদর মধ্যে একদল আছেন, তাঁরা স্থিতধী বীর। এ নিয়ে বড়াই করা, দেখনাই ভাব করা, কালীর ছবি মাট্টিতে ফেলে ভাঙা, কিংবা ধর্ম বা মৌলবাদ সমর্থক বই -পত্র-পত্রিকা পা দিয়ে মড়ানোর মতো কাজ করতে তাদের রুচিতে বধধে।

আর এক দল ‘অবিশ্ধাসী’ নিজেরেব অবিশ্পাসকে অন্যদের মধ্যে ঢারিয়ে দিতে চান। প্রতিবেশীর মনকে মুক্ত করতে চান। এঁরা সবাই একরকম নন। কেউ কেউ স্যুয়ার্র মিলের কথাটা মনে রাখেন, 'অ্যান আইড্ড়া ক্যান বি ফটট ওনলি উইদ আ্যান আইডিয়া। ৷াঁরা নানা কুসংস্কার, সংস্কার, ঈপ্বর ও ধর্মবিশ্বাসের অসারত যুক্তি বুদ্ধি

বোধ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন।
শিশ্ষার প্রসার চেতনার উন্যেষ একাধারে তাঁদের লশ্ক্ ও-সাধনা। অবেগ্রক অসम্মান করে মনকে প্রয়োজনে বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য বা বিদ্যাসাগরের মতো ‘বিপ্গাসের শাস্ত্র'কেও তাঁরা কাজে লাগান। এঁরা একই সত্গ সমাজ ও সমজের মানুষের মনের সংস্কারক।

এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বিপ্যাস করেন বাহ্মনেে এবং অন্ত্র করেন ব্যঙ্গ বিদ্রপ তাচ্ছিন্যকে। ধর্মবিশ্ষসসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরম পবিত্র এক কর্তব্য পালন করেছেনে, এই বিশ্পাসে বলীয়ান হয়ে তারা একটা নৈতিক জোর অনুভব করেন। ভাবেন, ওদের বিশ্ষাস একেবারেই অসার এবং অশ্রদ্ধেয়, যত সার সব তাঁদের অবিশ্ধাসে, এই জোরই একসময় উৎসাহিত করেছিল এদেশের ইয়াং বেঙ্গল-এর প্রতিভাবান তরুণদের। এই জোরই নৈতিক শক্তি যুগিয়েছিল্ সেই বুলডোজারণুলির চালক ও তাদের নেতাদের, যে বুলডোজারণুলি ভেঙে ঔ゙ড়িয়ে দিয়েছিল অনবদ্য শিল্পরূপ শরীরে ধারণ করে ক্রেমলিন চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা গীর্জাটিকে, রুশ বিপ্লবের কিছ্রকাল পরে, লেনিনেের মৃত্যুর পর। অযোধ্যায় বিশ্ষাসের মৌলবাদের মতো সেও ছিন অবিশ্ধাসের এক মৌলবাদ।

ইয়াং বেঙ্গের হিন্দু ধর্ম বিরোধী লম্ফঝম্ষেরু পালা শেষ হওয়ার পর দেখা গেল, কেউ কেউ খৃষ্টান হয়ে গেলেও নাস্তিক ब্টক্ এরটা কেউ হয় নি। বরং নতুন একটা ধর্ম্মর জন্ম হয়েছে, ব্রাম্মধর্ম, আর ম্বৃ্ব্বড়़ করে যেটা ঘটেছে তা হলো রানী রাসমণি থেকে রাধাকান্ত দেব বাহাদারু মতো নানা বিশিষ্টজনের উদ্যোগে এবং সহায়তায় হিন্দূধর্মের এক পুনরু্থান্যুত্তার কেন্দ্রে আছেন দক্ষিণেশ্ষরের রামকৃষ্ণদেব যাকে অবতার মেনে তাঁর কাজ্ছেঅ্যিয়ে আশ্রয় থুজছেন সমাজের বহ্থ বিশিষ্টজন এবং সমাজ্রের নানা স্তরের মানুষ, শিল্পী, পখিত বৃদ্ধ, তরুণ, ধনী, নির্ধন, পখিত, মৃর্খ আরও কতজন।

আর বিপ্ৰব সম্পন্ন হয়ে যাওয়া মস্কোতে? সেই গীর্জাটি ভেঙে দেওয়ার সাত দশক পরে সেই মস্কো ভেসে গেল এবং আজও ভেসেই চলেছে অর্থ্রাডক্স্ গীর্জারই পথে। এখন বোঝা যাচ্ছ, কালাপাহাড় কোনও কালেই ইতিবাচক কাজ্ে লাগে না। সব কিছুরইই বাড়াবাড়ি সর্বদাই গর্হিত এবং তার ফল হয় বিপরীত, প্রায় অনিবর্যভাবেই।

একই অভিঞ্sতা সমগ্র পুর্ব ইয়োরোপের এবং যতটুকু জানা যায় চীনেরও।
 চাননি বিশ্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ফিদেল কাস্ত্রে। ভ্যাটিকানের পোপকে তিনি তাই নিজ্রের নাস্তিকত সत্ত্রেও অনায়াসেই স্বাগত জানিয়েছ্ন কিউবাতে। কিউবার অধিবাসীদের অধিকাংশই ক্যাথলিক। তাদের অবৈख্ঞানিক ধর্মবিশ্ধাসকে আঘাত হানার চমeকার সুব্যেগ পেয়েছিলেন কাস্ক্রে। রাষ্ট্রক্ষমততা হাতে ছিল। তাকে কাজে

> ২০৯


লাগিয়ে অনায়াসে আঘাতটি হানা যেত। তার বদলে পোপকে অভ্যর্থনা！প্রকাশ্যে， তঁঁর হস্তুমুম্বন দেশের মনুষের অর্থননতিক দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে নির্মম ‘অর্থনৈতিক সাংশশ’ প্রত্যাহারের জন্যে পোপের ওভেচ্ছাকে কাজে লাগানোর প্রয়াসই বড় ইবে，অন্ধ ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করার চেয়ে ？এ কেমন বিপ্লবীর কাজ ？ কেমন ‘र্যাডিকাল’ এই কাস্ত্রে ？

ড్నূারিং，বাকুনিন，ব্ব্যাংকিপষ্ঠী ও নৈরাজ্যবাদীদের ধর্মবিষয়ক তত্ব্ব ও নাস্তিকতার ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করতত গিয়ে ব্যস্－বিদ্রুপের তীক্নুতায় ফিডরিথ এঙ্গেলস ‘প্রবসিত সাহিত’－তে লিথেছিলেন，
 সঙ্গে উপায়ের বাপার্রে অনেক সময়ে তাদরর সঙ্গ্র একমভ হয়．．．．কাজ্রই নাস্তিকত প্রসঙ্গে আর সবার চেয়ে র্যাডিকান হবার প্রশ্ন আসে！সৌভাগাক্রূম， না্ডিিক হওয়া আজকাল বেশ সহজই। ইউরোপীয় শ্রমিক পার্টিগুলিভে নাঙ্ডিকত
 সেই স্পেনীয় বাকুনিনপণ্Vী নাস্তিকতার মভো，যিনি বর্লেছিলেন ：অশ；ন্র বিশ্যাস করা সমঙ্ত সমাজতন্ত্রের বিরোধী，কিস্ু ভার্জিন মেরীতে বিশ্ধাস করা একেবারে অন্যা ব্যাপার，তাই প্রত্যেকটি উপযুক্ত সমাজতক্ত্রীন তার প্রতি বিশ্ধাস থাকা উচিত স্বভাবতই।
＂．．．．निজেদেরকে সবচেয়ে রায়িকাল ব্রূ⿰丬夕夕寸 খ্রমাণ করার জন্যে ১৭৯৩ সালের


 কমিউন।—কমিউনে যাজকদের কোন স্থন নেই ；সমস্ত রকমের ধর্মীয় অনুষ্ঠান， সমস্ত রকমের ধর্মীয় সংগঠন অবশাই নিষিদ্ধ করতে হবে।＇

অতীব ‘র্যাডিকাল’ ডিক্রি থেকে এই উদ্ধৃতিটি দিয়েই এঙেলসের মন্ত্য，＂Par order du mufti（ মুফত্তি হুকুমে বা উপর－ণেকে দেওয়া एকুমে）জনগণকে নাশ্তিক করার এই দাবিতে সই দিয়েছেন কমিউনের দু＇জন সদস্য，তাঁদরর নিশ্চয়ই যথেষ্ট সুয়েগ ছিল এনা আবিষ্কার করার জন্যে যে，এক，যে কোন কিছু কাগজে ডিক্রি করা যায়，কিস্টু जার অর্থ এই নয় যে সেটা কার্যে পরিণত হবে，দুই，যে কোন অবাঞ্ছিত প্রত্য়কে＇জোরদার করার সেরা উপায় হন নিগ্রহ！এইুক নিশ্চিত： বর্তমানে ঈশ্ষরের যে খিদমৎ এখনও করা যেতে পারে সেটা হল নাস্তিকতাকে একটা বাধাতমমলক উপদেশবাক্য করে তোলা，আর সাধারণভাবে ধর্মকেই নিষিদ্ধ করে বিসমার্কের যাজকতন্র্রবিরোধী কুনটুরকাম্ফ আইনকেও ছাড়িয়ে যাওয়া।＂

ধর্মের বিরুদ্ধে ‘ধর্মযুদ্ধে＇র নামে মস্কোর সেই ঐতিহাসিক গীর্জাটিকে গুঁড়িয়ে দিজয়া আসলে মে সাধারণভাবে ঈশ্বর ও ধর্মের，এবং নির্দিষ্টভাবে রুশ অর্থোডকস
 ‘.!াগদার করার সেরা উপায় হল নিখহ।

উাসসাধারণের বিপুন সংখাগরিষ্ঠ অংশই ঈশ্পরবিপ্মাসী এবং ধর্মভীরু। তাঁদের |नঋ|স, আবেগ ও অনুভূতির কোনও মূন্যই নেই, মৃলাবান ওখু আমার অবিশ্পাসটুকু, গমন ভাবনা পাড়ার মাস্তানকক যতই মানাক, সত্যিকারের বিষ্লবীকে মানায় না। ‘pাদলের চেয়ে বড় বিপ্লবী এথন এ-বিশ্বে আর কে আছ্নে ? সেই জনোই একদিকে ৩নি তাঁর দেশের মানুষের ‘বিশ্মসের’ প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাতে চান নি, অনাদিক়
 ঋলমলে র্যাডিকাল দেখাক, আসনে ঈশ্বর ও ধর্মবিশ্ধসের ‘খিদম৷’ খাটারই সামিল। :পটের থিদে, ওমুধপথ্যহীন ব্যাধি, অশিক্কিত মানুষের অসহায়ঙ ইত্যাদি সামাজিক রোগ মানুষকে ঈপ্বরের অলীক আশ্রয়েই ঠেলে দেয় একথা তার অজানা নয়।

বাশ্তববাদী বিপ্পবী ফিদেল কাস্ত্রে জানেন, কিউবাবাসীর আঞ্র প্রয়োজন বই, রুটি, ওষুধ ও কাপড়। এগুলি সং্র্ৰ করার জন্যে যা কিদ্রু প্রয়োজন তা করাটই বিপ্লবী কাজ। ঈপ্পরের সঙ্গে লড়াইয়ের ডূমি প্রস্তুত করাই এখন প্রয়োজন, লড়াইট পরেও হতে পারবে। আর এই ভূমি প্রস্তুত করার জন্যে কীভাবে সর্বস্ব পণ করতে হয় তা তিনি শিথেছেন লেনিন্নে কাছে।

রুশ বিপ্লবের প্রধান তিনটি স্নোগানের ब্টীট ছিল শাস্তি। জার্মানির সঙ্গে
 চুক্তি স্বাক্ষর না করেই ফিরে আসজ্তুহথয়েছিল দ্রটস্কিকে। জার্মান পররাষ্ট্রমক্ত্রী
 রাজি হন নি। ট্রটস্কিও ‘৬পযুক্ত প্প্রীশশীক’ পরে আলোচনায় যেতে রাজি হননি। সেটা হতো শ্রমিকশ্রেণীর অসম্মান! লেনিন তাঁকে তুলোধোনা করেছিলেন। বিপ্পবীর ‘র্যাডিকাল অহম বড়, না বিপ্লবকে রক্ষা করাটা জরুরি? लেনিন বলেছিলেন, বিপ্লবকে রক্ষার স্বার্থ প্রয়োজন হলে অস্ত্রাস পরেও যেতে হবে আলোচনার টেবিলে। ‘উপযুক্ত পোশাকেই’ ট্রটস্কি জার্মানিতে গিহ্যেছিলেন এবং ব্রেস্ট্ লিটভ্স্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। বি প্ধব দেশ পুনর্গঠনের সুযোগ পেয়েছিল।

কিউবার বিপ্নবী রাষ্ট্রকে রক্ষার স্ব্থে পোপকে অভ্যর্থনা জানানো কি অন্তর্বাস পরে আলোচনার টেবিলে যাওয়ার চেয়েও বেশি অবিপ্লবী, বেশি অসম্মানের, ন' বেশি প্রতিক্রিয়াশীী?

কিন্ধ এইভাবে ‘বাস্তববাদী’ হতে হতেই একসময় বিপ্লবী কি তাঁর লক্ষ ভুたূ যান না? আদর্শম্যুত হন না? মহানাস্তিক কিন্ত্ত ‘ভার্জিন মেরীর প্রতি ভক্তিতে অট্ল এক अচল সমাজতক্ত্রী হয়ে যান না? যুক্তিভিত্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক এক বিশ্পাস ₹ বস্সুত শোষণভিত্তিক ও শ্রেণীবিভক্ত সমজের কাঠামোকে বজায় রাখতে, আর শক্তিশালী করতে সাহাযাই করে, তার বিরুদ্ধে লড়াই কি তবে গুরু হবে না?

ধর্ম ব্যাপারটা আসলে ঠিক কী? এর জন্ম ও উগ্খানের ইতিহাসই বা কী? সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে এর কী ভূমিকা অতীতে ছিন এবং আজও আছে? মানুষের মনে ধর্মবিপ্যাস কি চিরস্থায়ী? কীভাবে এর অবসান ঘটতে পারে ? কীভাবে ঘটানো যায়?

ঈশ্বর ও ধর্মবিশ্বাসের ভূমিকা মুনত এবং আসলে নেতিবাচক একথা ধরে নিয়েই এইসব প্রশ্নের অবতারণা। এইসব প্রপ্ন নিয়ে দর্শনের জগতে বিস্তুর বিতর্ক হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলেছে। দার্শনিকরা কোনদিনই, কোনও বিষয়েই সহজে সহমত হন না, বলা ভালো আদৌ হন না। এ বিষয়ে হওয়া আরও কঠিন। তবে এইসব প্রশ্ন নিয়ে আধুনিক বিশ্পে অন্যদের তুলনায় জার্মান দার্শনিকরা অনেক বেশি মাথা ঘামিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন ড্যুরিং। অনাজন ‘অ্যান্টিড্যুরিং’ রচয়িতা ্রিডরিখ এগ্গেলস। দু'জনেই নাস্ডিক কিস্তু কতো ভিন্ন চরিত্রের নাস্তিক। ড্যুরিং-এর লেখার একটি অংশ এই রককম :
"সঠিক ধারণা অনুসারে নির্ধারিত সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাকে কাজেকাজেই অবশাই.... লোপ করতে হবে ধর্মীয় ইন্দ্রজালের যাব্তীয় আনুষগ্কি. উপাদান। আর তার সঙ্গে ধর্মনুষ্ঠানের সমও্ত মূন উপাদান।"

বড় হরফে 'অবশাই’ লিখে ড্যুরিং ধর্বান্রুষ্ঠান লোপ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছ্নে....‘‘োপ করতে হবে’! বুঝজ্তুংীপসুবিধা হয় না তিনি ন্ন্যাকি, বাকুনিন, নৈনরাজ্যবাদপহ্থীদের মতোই বনপ্রদ্রুপিপ্থী।

এই উদ্ধৃতিটি উম্মেখ করেইই প্ৰিখ্গলস চলে যেতে চান ধর্মের মূলে, তাকে ‘লুপ্ত’ করার প্রসজ্গে আসার আগে। নেখেন,
"ধর্ম নিষিদ্ধ হচ্ছে।
কিস্ট সমস্ত ধর্মই আর কিছুই নয়, যে সব বহিঃশক্তি মানুষের দৈনন্দিন জীবন নিয়স্ত্রণ করে, মানুষের মনে সেতুনোর উজ্টট প্রতিচ্ছায়া, যে-প্রতিচ্ছায়া পার্থিব শক্তিতুলি ধারণ করে অতিপ্রকৃত শক্তির রূপ I.... .্রমবিকাশের আরও একটা অগ্রসর পর্বে বश্তর দেবতার সমস্ত প্রাকৃতিক এবং সামাজিক তুণ পাত্রাস্তরিত হয় এক সর্বশক্তিমান ঈপ্বরে, এই ঈপ্পর হল বিমূর্ত মানুষের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। এইভাবে হয় একেম্পরবাদের উખ্ডব.....যেসব পরক (Alien) প্রাকৃতিক এবং সামাজিক শক্তির আধিপত্য চলে মানুষের উপর, সেগুলোর সঙ্গে মানুষের অব্যবহিত অর্থাৎ ভাবপ্রবণ

রূপপর সম্পর্ক হিসেবে এই উপর্যোগী সুবিধাজনক এৰং

 थाढে।
.... কাজ্জেই ধর্মের উদ্ডব ঘটায় যে-প্রতিফনননক্রিয়া সেটার বাস্তব ভিষ্িি বজায় ৷.থকে যায়, আর তার সঙ্গে সন্গে বজায় থাকে খাস ধর্মীয় প্রতিশননইই।....এটা এখনও সঠিক যে, মনুষ পরিকম্পনা করে এক, আর ভগবানের (অর্থাৎ পুঁজিতাম্ত্রিক উৎপাদনপ্রণানীর পরক আধিপত্যেরা) ফয়সালা হয় ভিন্ন।"

কিন্তু ধর্ম কি চিরস্থায়ী? এর ইতি ঘটবে না কোনওদিন? ঘটলে কবে এবং কী অবস্থায় ঘটবে? এঙ্গেলস ওই নিবন্ধেই নিখছ্নে,
"সমাজ যখন উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ দখল ক’রে এবং পরিকল্পিত ভিত্তিতে সেতুলিকে ব্ববহার ক’রে তাদের নিজেদেরই উৎপাদনের উপকরণ যা একটা পরক শক্তি হিসেবে তাদের সম্মুখীন সেটার যে-দাসত্বে তারা এখন আবদ্ধ সেটা থেকে সমাজ নিজেকে এবং তার সমস্ত সদস্যকে মুক্ত করবে, কাজেই মানুষ যথন খধ পরিকল্পনা করবে তাই নয়, ফয়সালাও করবে, একমাত্র তখনই এখনও ধর্মে প্রতিফলিত শেষ পরক শক্তি মিলিয়ে যাবে, আর ত্যর সঙ্গে মিলিয়ে যাবে খাস ধর্মীয় প্রতিচ্ছায়াও, তার সহজ-সরল কারণ হল এই বুক্টিখন প্রতিফলিত করার মজেে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।
 তিনি এগোচ্ছেন আরও গভীর প্রস্কেধ্ধী কায়দায়। তিনি বিসমার্কেও ছপিয়ে যাচ্ছেন; তিনি আরও কঠোর মে আইন ফ্ৰiরি করছেন [১৮৭৩ সালের মে মাসি ক্যাথলিক চার্চর বিরুদ্ধে কুনটুরকাফের সময় যে-আইন বিসমার্ক বলবৎ করেন] ক্যাথলিকতন্ত্রের বিরুদ্ধেই শধু নয়, যে-কোন এবং সমস্ত ধর্মের বিরুদ্ধে ; নিজ ভবিষ্য জান্দার্সদের তিনি লেলিয়ে দিচ্ছেন ধর্মের বিরুদ্ধে, আর ঐ ভাবে সেটার শহিদত্ব এবং দীর্घায়ুর সহায়ক হচ্ছেন।"

উদ্ধৃতি কিছু দীর্ঘ হলো। এটা আমার লেখার স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু একটি কারণেই এমন উদ্ধৃতির সহায় নেওয়া। এর আর বাযাখ্যার কোনও প্রয়োজন নেই। তধ্যায়ের ওরুতে উত্থাপিত জরুরি প্রশ্নঙলির উত্তর অন্ততঃ উত্তরের ইস্গিত, এই উদ্ধৈতির মধ্যেই পাওয়া যায়। (খটমট ভাযা কিম্ম বাধা হতে পারে। তার দায়িত্ব এঙ্গেলসেরও নয়, আমারও নয়, সোভিয়েত প্রকাশনা সংস্থার অনুবাদকের।)

এগেলসের লেখা পড়তে পড়তে মনে হয় ধর্ম যেন রাষ্ট্রের মতে। । নানা কারণে দूটি প্রতিষ্ঠানই গড়ে তোলেন মানুষ। এখন প্রতিষ্ঠানদুটি কমবেশি সর্বত্রই শ্শাষণপীড়ণের সহায়ক ভূমিকা পাননেই বাও্ত। কিশ্ুু কোনও ইচ্হশক্তি বা c.পশীশক্তি দিয়েই এদের অন্ত ঘটানো যাবে না। বে-মাটির ওপর এরা দাঁড়িয়ে আছছ

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

লেই ভিত্তিভূমি সরিয়ে নিতে পারনেই এরা চনে যারে বিনুল্তুর পথে, অनिবার্য়াবেই।




> " $ম$ হাभঞ্চক।

কিসের তয় ডেথাও আমায়। তেমরা মেরে কেনততে পার, তার বেপি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

## খথম শোপাশ্য।

ঠাক্রু এই লোক্টাকে ব্দী করে নিয়ে যাই-
আমাদ্রের पেশের লোকের ৩রি মজা লাগবে।

万िতীয় লোপপাশ্। ওকে কি লোনো শাস্তিই দেব না।
দাদঠাকুর। শাঙ্ঠি দেবে! ওকে স্পের্শ করতেও পারবে না। ও আজ নেখানে বসেছে সেখানে তোমাদ্র তলোয়ার পৌঁছয় না৷"







নাঙ্ফিকতার পুজারী ও অবতারের দল যथनই গলার কিংবা গায়ের জোরে


 দौर्घाয়ুর সহায়’ रख্যে ওচন।




 সেই অশ্ররকে পাও্যার জনেনাই।





স৩রাং সত্যিকারের নাস্তিক ও বস্তুবাদীর কাজটা সহজ নয়। মানুষের মনকে 14!ল fিতে হবে। প্রকৃতির রহস্য এমনভাবে উদঘাট্ন করে দিতে হবে তার भাম/ন যাতে সব না হোক অনেক প্রজন্নের উত্তর সে পেয়ে যায়। তার অ区্ভতজনিত অসহায়তার অনেকখানিই দূর হয়ে যায়। এभ্গেলস লিয়া়েন, ‘প্রকৃতির শক্তিণুলো সম্বন্ধে একমাত্র সত্যিকার জ্ঞননই দেবতাদের কিংবা ঈপরকে একটার পর একটা অবস্থান থেকে উচ্ছেদ করে।' সেই সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সম্পর্কগুলিকে এমনভাবে পালটে ফেলতে হবে যাতে মানুষ অন্য এক মানুষ হয়ে ওঠঠ। সে বাস করতে থাকে একেবারে অन্য এক ধরনের সমাজে। যেমন সমাজের ইপ্গিত এঙ্গেলসেই পেয়েছি আমর।। তখন তার অসহায়তার প্রায় সবটুকুই লুপ্ত হয়ে যাবে। সমজব্যবস্থার জটিল প্যাচণञালির ওপর নির্ভর করেই। মানুষের অসহায়তার পটভূমিতে ঈশ্বর ও ধর্মের জন্ম। সেইসব প্যাচ এবং সেই পটভূমি সরিয়ে দিতে পারলে, একেবারে ভিন্ন চরিত্রের পটভূমির আশ্রয় পেয়ে গেলে অসহাতার্য তীর তকে আর বিক্ধ করতে পারবে না। তখন ঈশ্বর এবং ধর্মের প্রয়োল্ধু; আর থাকবে না। মানুয়ের
 অবাবহারে অবাবহারে একদিন বিল্লুৗন হয়ে গিয়েছিল, অপ্রয়োজনীয় এবং অব্যবহার্য ঈশ্পর ধর্মেরও দশা কৃক্তেমনি।

মানুষের এই পৃথিবী ও সমাজ্ৰিক এবং পৃথিবীতে বাসকারী মানুষের মন বদনে দিতে হবে আগে। তারপরে ওরু করা যাবে কল্প স্বর্গবাসী ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আগের কাজটা সেরে নিতে পারালে পরের কাজটা কঠিন হবে না আদৌ।

এই কজে যাঁরা মন দিতে চান তাঁদের আবশাই মনে রাখতে হাব মানুযের আবেগকে-ধর্মীয় আবেগকেও—অসম্মান করে, আঘাত দিয়ে নাস্তিক আপন মান যতোই আরাম পান, ততত মানুষের মনকে স্পর্শও করা যায় না, সে মন মুক্ত করা তো বহু দূর।

কিস্তু ধর্মের এই স্বাভাবিক মৃত্যু অব্বধি অপেক্ষা করয়ত পারাছুন না আজকের অতি উৎসাহী ড্যুরিং-এর দলও। আগের কাজ না করে তাঁরা মেতে উঠতে চান পরের কাজে। ফলেে পরের কাজও হয় না, বরং তাঁদের লম্ফঝাম্ফের ফাল্ ঈশ্বর্রের ও ধর্ম নৃতন জীবন, দীর্ঘতর আয়ু পেয়ে যায়। সত্যিকারের যুক্তিবাদী ভ বস্তুবাদীকে ধৈौ্যশীन, সহনশীল হতেই হয়।

পেশী আস্ফললনকারী নকল নাস্কিকদের থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়ে, সৃ কিক্তু


পরের কথা ভাবিও পরে আরও।'
ইতিমধ্যে চলতে থাকবে বৈজ্ঞানিক ভাবনা, যুক্তিবাদী বিচার, মনের সঙ্গে মনের চুক্তি-সংঘাত-চুক্তি এবং এই ভাবেই মুক্তির পথসন্ধান, আর এই সমগ্র প্রক্রিয়া জুড়ে চলবে ক্রমাগত জাগ্রত হওয়া ও ‘জাগ্রত’ করার যুদ্ধ। কিষ্ব যুদ্ধ্ধ একা একা করা যায় না। এ যুদ্ধ তো একেবারেই না। তাই, সংযম শরণম গচ্ছামি।

# ধর্মের অনুপ্রবেশ : এশিয়ায় আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের রদবদল 

রাধারমণ চক্রববর্তী

আলোচনার ক্ষেত্র নিয়ে নিবক্ধের শিরোনাম যাতে প্রমাদ না ঘটায় সেজন্য ওরুতেই এর চোহপ্দি চিহ্নিত করে দেওয়া ভালে।। আসলে এই জতীয় বিষয় নিয়ে নানা প্রসঙ্গ নানাভাবেই উর্থাপিত হতে পারে। সমগ্র এশিয়া ভৃখ૯ ব্যাপী কোনো সাধারণ পর্যালোচনা প্রার্থিত হলেও সীমিত পরিসরে সেটা সষ্ভব নয় ; বরং এই মহাদেশের বিশেষ সংবেদশীল এবং কিছ্হ পরিমাণে উপদ্রুত এলাকাঙলিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেথে একটা প্রেক্ষিত রচনা করা চনে। সেই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় বিচার্য বিষয়টি এভাবে স্থির করা যাক—অতি সাম্ম্পতিক কালে রাষ্ট্রের নীষ্ভিসস্রারারণ ও পরিচালনায় ধর্মাশ্রয়ী শক্তিগুলির ক্রুমেই বে ধরন্রের প্রভাব স্পষ্ট ম্ৰৃ্রিদেখ দিচ্ছে বিদেশননীতি তার থেকে কতোট মুক্ত থাকতে পারে সেটা বাঙ্গে নেওয়া দরকার। যেখানে পারছে এবং যেখানে পারছে না, সেখানে প্রতিন্মেষ্ণ ব্যবস্থা কিভাবে কতোটা কার্যকর্য সস প্রশ্ন একই সঙ্গে এসে যায়।

বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনায় ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ধর্ম একটি সংবেদনশীল মাত্রা আরোপ করেছে এবং ক্রুমেই বৈধ্তা পাওয়ার দিকে এগোচ্ছে। যে কারণে বিদেশনীতির প্রয়োগ কৌশলের মধ্যে ধর্মের আবেদন ক্রদেই বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। সুতরাং অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে ধর্মের মুখোমুখ্ি বিদেশনীতিকে দাঁড় করানো এবং উন্মোচিত করার পদ্ধতি-প্রকরণ কি ধরণের। সংশ্রিষ্ট রাষ্ট্রত্ৰলির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি এর প্রতিফল সেটাও বিল্লেষণ করা দরকার। এই আলোচনায় যেহেতু সমকালীন অভিজ্জতা থেকেই তথ্য প্রমাণ ও নিদর্শন আহরণ করা হবে, সেহেছ দৃধ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বিচারের যদি মতপার্থক্য ঘটে ততে আশ্চর্য হ৫য়ার কিছু নেই। তবে যে ঘটনার যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক না কেন তার বাস্ত্ব ভিত্তিকে উপেক্ষা করা মারাশ্মক ভুল হবে। বর্তমান আলোbনায় যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছে তাতে প্রধানত জোর দেওয়া হয়েছে নিস্লোক্ত কয়েকটি বিষয়ের ওপর।
(এক) यদি মনে করা হয় রাজনীতি বা তৎসম্পর্কিত সমস্ত কার্যকলাপ থেকে ধর্মকে নির্রাসন দেওওয়া যায় তাহলে সেটা বাস্তবেরে চৃড়ান্ত বিকৃতি ঘটাের। অন্য সমস্ত

সামাজিক শক্তিগ্গলির মত ধর্মেরঞ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় নানাভাবেই। সম্পূর্ণভাবে ধর্ম থেকে বিশ্লিষ্ট রাঁ্ট্রনাসস্থার এখনও কল্পনার বাইরে কোথাও অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন থেকে আধুনিক সुরে উত্ত্রীর্ণ হওয়ার সময় কোনো সমাজই জনস্বার্থ রক্ষার কাজে ধর্মকে অস্বীকার করতে পারেনি-কোথাও কোথাও ধর্মকে বড়জোর প্রাম্তিক অবস্গানে রেখে দেওয়া হয়েছে। আধুনিক সমাজের চরিত্র কোনো অথ্থ্ৰ অধ্যাঅ্যবিরোধী কিংবা ধর্মবৈরী নয়। বরং বলা যায় উন্নত বা স্বল্পোন্নত উভয় সমাজেই পরিশীলিত আচরণের অথবা স্বার্থজয়ী মনোভাবের উদ্বোধনের ধর্মীয় মৃল্যবেৃধর আশ্য় অনেকসময়ই ফলপ্রসূ হয়েছো
(দুই) রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তগ্গহণ প্রক্রিয়ায় ধর্মের অনুপ্রবেশ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে যদি হয় সরাসরি, পরোশ্ষ্যাবে হতে পারে অনাত্র ধর্মনিরপেক্ষত বজায় রাখা সভ্বেও। সরকারিভারে যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলী জড়ানো হয়ে থকে, সেখানে ধর্ম সংশ্লিষ্ট বিযয়ের মোকাবিলায় প্রশাসন খানিকটা চাপের মধ্ট্য থাকেই। বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের দাবিদাওয়ার সামনে রাষ্ট্রনেতাদ্দর প্র্যয়ই অস্বক্তির মধ্যে পড়তে হয়। তুলনাযূলকভাবে ধর্মভিত্তিক কিংবা প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত নিয়ে চলা রাজ্যপাট এ ব্যাপারে আদ্⿵ বিব্রত হয় না। বরং এ ধরনের রাষ্ট্র কোনো বিশেষ একটি ধর্মর ধ্বজাধারী হিসেবে কাজ করাকে তার্ন স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম, এমনকি দায়বদ্ধতার অঙ্গ বলেই মনে করে। উদারপন্ঠী চ সাম্প্রদায়িক ভূমিকার জন্য প্তস্তত থাকে নার্র্দি কোনো কারণে ধর্মের ডাকে সাড়া দিতেই হয়, তাহলে সেটা ঘটবে অা্রি সতর্কভাবে এবং যথাসজ্ভব অলক্ষে।

 এতটা প্রশ্রয় দিতে বাধ্য থাকেনা । কারণ সেখানে মানুষের মধ্যে ধর্ম বিশ্পাসের অস্তিত্ব স<্বেও সকনেই আনুষ্ঠনিক ষর্মের চেয়েও বৈপ্ণবিক কিছু সম্পন্ন করায় প্রতিশ্রতিবদ্দ। ধর্ম যাতে সেই বৃহত্তর বৈপ্লবিক লক্ষ্যসাধনের প্রতিবন্ধক না হয় সেজন্য সচেতন হয়ে ওঠা সমাজতাক্ত্রিক সমজের অন্যু দায়িত্ব। সেই অর্থে প্রকৃত সমাজতাষ্ত্রিক দেশের বিদ্দশ নীতি অনেকাংশেই জটিলতা-মুক্ত থাকতে পারে। তাসব্রেও সেখানে ধর্মের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চলতে থাকলে, বিক্ষুক্ধ মানুষের পক্শে বৈরী বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ বেশিদিন ঠেকানো যায় না, যেমন হয়েছিল হাপ্পের (১৯৫৬) কিংবা পোল্যাল্ডে (১৯৮০ দশকে)।
( তিন) আা্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ককে প্রভাবিত করনেও ধর্ম শেষপর্যন্ত তার উর্ধ্বে উঠতে সফল হয় না। সাময়িকভাবে ধর্মীয় শক্তিসমৃহের সঙ্গে সমবোতা করে চললেও রাষ্ট্রের চূড়ান্ত কর্ত্থম্মমৃলক মনোতাব তার ফনে দীর্ঘকাল বশীভূত হয়ে থাকবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। জাতিতে জাতিতে রাজনৈতিক সম্পর্ক রচনায় ধর্মের অনুপ্ররেশ তঘনই এবং ততদূর সম্ভব যতোটা রাষ্ট্রের সায় থাকে। রাষ্ট্র মধ্যাস্তত

করাত রাজি হয় বলেই ধর্মতার পক্ষপুট বিস্তার করাতত পারে জাতীয় সীমানার বাইরে। আবার ধর্মকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আঙিনায় টেনে আনলে যেসব জটিলতার উজ্যব হয়, তার সমাধানও দিতে হয় প্রশাসনিক ও কৃটনীতিক কাঠামোর মধ্যে। সাম্প্রতিককানে এর সবচেয়ে শিক্ষনীয় উদাহরণ ভারতবর্ষে মন্দির-সমজিদ বিতর্কের নিরসনে রাষ্ট্রের ভূমিকা। ভারতবর্যের গণতাষ্ত্রিক ব্যবস্ছায় শাসক গোষ্ঠীর ঝামেলা দেখা দিয়েছে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলন্বী মানুষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতামৃলক সাম্প্রদায়িকতায় । রাষ্ট্রননতারা ক্ষমতাসীন হওয়ার আয়োজনে এর কোনো গোষ্ঠীরই সমর্থন হারাতে চায় না ; আবার প্রকাশ্যে পক্ষপাতমূনক অবস্থান নেওয়া৫ বিপজ্জনক। অথচ নিষ্ক্রিয় নিশ্মপ হয়ে থাকাও চলে না যখন রাষ্ট্রীয় নীতি নির্দেশ (অথবা তার অভাব) বিদেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়, বিশেষত সেই প্রতিক্রিয়া यদি পাকিস্তান বা বাংলাদেশের বৃহভম জনগোষ্ঠীর পক্ক থেকে প্রকাশ পেয়ে থাকে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপপ্ত্তবিধান, যা নাকি আসলে অভग্তরীণ প্রশাসনের মাথাবাথা, সেটি এভাবে ক্রুমমই আযুঃরাষ্ট্র কৃটনীতির অঙ হয়ে ওঠে। যে সম্পর্ক অন্য নানা কারণেই বিদ্বেব-ভাবাপন্ন তার সঙ্গ ধর্মীয় সংখ্যালঘুর প্র্র্টি জুড়ে গিয়ে সংঘাত বাড়িয়ে তোলে। নতুন করে বোঝাপড়ার প্রয়োজন দেথা দেয় সাম্প্রদায়িক অশাত্তি ঠেকাতি। নীতি-নির্ধারক এবং কৃট্নীতিকরা এজনাই বাধ্য হন ধর্মীয়
 দেখতে।

এবার সামগ্রিকভাবে আযু:রাষ্ট্র সম্থ্বুক্যকর পটভূমিতে রাষ্ট্র ও ধর্মের সংযোগের প্রশ্নে আসা যাক। আজকের দিনেে সককুলিরই কছে এটা পরিষ্কার যে বিপ্পরাজনীতিতে
 অনেক সংস্থাই এখন আত্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্রিয়। বর্তমান প্রেক্ষিতে অসংখ্য অরাষ্ট্রীয় (non-state) সংস্থ্থ বেশ তুরুত্রপৃণ্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছ্নে। কোনো কোনো সংস্থা অর্থনৈত্তিক ও অন্য প্ষ্যতার জোরে এতই প্রবল যে দুর্বল রাষ্ট্রত্িল তাদের রীতিমত সমীহ করে চলতে বাধ্য হয়। এর থেকে রাষ্ট্রকেক্দ্রিক আন্তর্জাতিক আল্লোচনা ক্রমমই প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে। পক্মাস্তরে তার জায়গা অনেকাংশ গ্রহণ করছে রাষ্ট্রেতর বিভিন্ন সং্স্থ ও গোষ্ঠী। এইসব সংস্থ| ও গোষ্ঠীর যে কিছু পরিমাণ কর্ম স্বাত্্ত্র রয়েছে সেটটও অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রয়োজনে এরা রাষ্ট্রকে উপেক্ষ করে কিংবা পাশ কাটিয়ে গিয়ে নিজেদের কার্यসিদ্ধি করতে পারে। আবার ক্কেত্র বিশেষ তারা রাষ্ট্রকে নিজেদের কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করতে পারে। কাজেই বর্তমান দুনিয়ায় ভালোমন্দ যা কিছ্ ঘটানো হচ্ছে তার সবটটই রাষ্ট্রের একক ইচ্ছায় ঘটছে সেটা মনে করার তেমন কারণ আর থাকছছ না। আজককর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থ বফ-কেন্দ্রিকতায় বিশেষিত। উৎপাদন ও বাণিজ্যে বश্জাতিক সংস্থ!, ধর্ম-সংস্থাপনে গীর্জা-ভরুদ্বার-মন্দির-মসজিদের বিশ্বজোড়া

> ২১৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
‘নেটওয়াক’，সবুজায়নের পক্ষে তামাম দুনিয়ার আন্দোলনের জোয়ার এখন đধ্বু নজর কাড়下ে না ；ক্রম্মেই পরিচিত দৃশ্য হয়ে উঠছে। তবে ধর্মের ক্ষেত্রে এইুক বিশেষ করে নক্ষে করার যে অন্য সংস্থ। বা আন্দোননের তুননায় রাষ্ট্রের সঙ্গে এর কোনো ষড় থাকলে সেটা ধরে ফেল্না তুলনামৃলক ভাবে সহজ। রাষ্ট্রের পরোক্ষ／প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া কোনো ধর্ম সম্প্রদায় দেশের সীমনা পেরিয়ে অন্যত্র সমধর্মীয় সম্প্রদায়শুলির সঙ্গে গাঁছড়া বেঁ兀ে কাজে নামতে স্বস্তি বোধ করে না। এজন্য বলা হয়ে থাকে ：＂It is not religion－qua－religion that acts in the field but religion with a definite back－up of state power that ulitmately does the trick＂．

সমকালীন আত্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মের অনুপ্রেশ ও জাল বিস্তারের টাটকা উদাহরণ মিলবে এশিয় মহাদেশের তিনটি বিস্তীর অঞ্চনে দঙ্পিণ，মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায়। অন্য মহাদেশেও এর নজীর ছড়িয়ে থাকতে পারে，যেমন যুগোম্মাভিয়ার রাধ্ট্রিক ভাঙনের পথ ধরে সেখানে ধর্ম ও জাতিসত্তার নামে রক্কক়্ী গৃহযুদ্ধের দীর্ঘ মহড়া কিংবা উত্তর আয়ার্ল্যাভ্ডে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট গোষ্ঠীর প্রায় অনস্ত কাল ধরে চলতে থাকা সংঘর্ষ। এসব ইয়োরোপীয় ঘট্না｜্রবাহ অবশ্যই লক্ষ্ করার ও বিশ্লেষণের উপযুক্ত বিষয়। তবে এশিষ্মুক্টীঘটটমান ধর্মীয় উপদ্রবের ব্যাখ্যা দিতে হলে একই দৃষ্টিরোণ নিলে চলবে না小 ক্ব্বিশী এশিয়ার এক অতি বৃহৎ ভূখ৩ জূড়ে রয়েছে পুরোন ঐতিহ্য আবদ্ধ এক্পী？ প্রাধান্য দেয়। সেসব সমজে জাতিগৰকুট অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে
 সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাস্সাহাগ্গামা দেখা দেয়，তখন উদ্থৃত পরিস্থিতি বেশিদিন স্থানীয় গণ্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। বিভিন্ন ধর্মবিপ্যাসী মানুষ যেমন একদদেশে বসবাস করছে তেমনই সমর্ধর্মবলম্বী মানুষ ছড়িয়ে রয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। কোথাও তারা সংখাতুরু，অন্য সর্ব্র তারাই আবার সংখ্যালঘু। কাজেই কোনো একটি দেশে সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায় রাষ্ট্রীয় ও প্পীর কর্তৃত্বের কাছে কি ধরনের ব্যবহার পেয়ে থাকে বা আশানুরূপ স্বস্তি অনুভব করে বা করেনা তার প্রচার সংল্ম রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহে অবস্থানকারী ঐ ধর্মাবলন্বী সংখ্যাতুু মানুষদের আলোড়িত কররেই। দল্ষিণ এশিয়ার দেশতুলি，বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে অবস্থিত দেশতুলি এ ধরনের সাম্প্রদায়িক সংবেদনশীলতার（communal reflex）স্থায়ী নিদর্শন হয়ে রয়েছে। এ অঞ্চনের অনেকগুনি দেণেই আবার ধর্মীয় মৌলবাদের হাতে বন্দী হয়ে পড়ছে। এই মৌলবাদকে সাধারণ অর্থে ধর্মীয় অনুগত্য থেকে পৃথক করে দেখতে হয় কেননা ব্যক্তিমানুষের ধর্মীয় অনুগত্য নিয়ে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক তত বেশি বিচলিত হয়নি যতোটা আজ বাধ্য হচ্ছে মৌলবাদের চাপে পড়ে।

এটা তো স্পষ্ট যে হাজার হাজার বছর ধরে নানা জতের মানুষ নানা ধর্ম অবনম্বন করে বসব্রাস করছে। তা নিয়ে এক রাষ্ট্রের সক্গে আর এক রাষ্ট্রের সম্পক্ক ঘনিষ্ঠ হওয়া বা তিক্ত হওয়া তেমন অনিবার্য ছিল না। অন্তত আরব-ইহ্পীদদের সংঘাতের কিংবা ইয়োরোপীয় ক্রুজেড-এর পর্বে পোঁছ্নর আগে পর্যন্ত। পুরোন সাম্রাজ্যবাদের পর্বে বিজয়ী শক্তিজুলি পদানত মানবগোষ্ঠীর ওপর নিজেদের ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা চালিয়েছিল সেটা প্রধানত অভ্যভ্রীীণ শাসন কায়েম রাখার-স্বর্থে। আরও পরবর্তীকালে থ্রিষ্টধর্ম সংস্কার নিয়ে ইয়োরোপজূড়ে আলোড়ন এবং ত্রিশবছরের যুদ্ধশেবে আণ্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস ধর্ম নিয়ে মাতামাতি কমিয়ে আনে। তুলনায় আজকের পৃথিবীতে ধর্মীয় পার্থক্য যে এক বিস্মোরক শক্তি হিসেবে দেখা দিতে চলেছে তার প্রধান কারণ মৌলবাদী ব্যাখ্যায় ধর্মের এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা। সম্পৃর্ণ ভিন্ন বাধ্যবাধকতা।

মৌলবাদ মৃনত এক বাধ্যতামৃনক মনোভभীর প্রকাশ। জীবন সম্বন্ধে এর থেকে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গী সঞ্জাত হয় যা পরিবর্তনশীলতাকে গ্রহণ করতে চায় না। যার ফলে সমাজ্রকে আধুনিক জীবনচর্যার উপযুক্ত করে তোলা অসন্তব হয়ে পড়ে। কতকふুলি অনড় বিশ্ষাস ও অভাস্ত আচরণের ঘোরাটোপে ধর্মকে এভাবে বেঁধে ফেলা হয়। কিন্ধু মৌলবাদীরা পরিবর্তন বিরোষী হলেও গতিশীল বিশ্পসংসার যেহেতু থেমে থাকছে না মৌলবাদীর কাছে সৌট্টু ঁ আরও একটা উদ্বেগের কারণ। ফলে তার একটা দ্বিতীয় স্বভাবতই দ̆‘ষ্ৰिয়ে यায় সমস্ত রকম সংস্কার ও পরিবর্তনপন্থী শক্তি ও আন্দোলনকে স্ল্দुरेরের ঢোথে দেখা এবং প্রতিহত করা। যে কোন ধর্মের প্রবক্ট বা আচার-স্ব্বস্টু পুরোহিত সস্ম্রদায় যখন এইরকম একটা
 মানবসভ্যতার সুস্থিতি। এক অসহনীয়তার মনোভাব এভাবেই তৈরি হয় য! নিজের সাম্প্রদায়িক চৌহদ্দির মধ্যে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি বরদাঙ্ত করে না এবং অন্য যেকোনো ধর্মীয় ঐতিহোর প্রতি ওদ্ধতাপৃর্ণ অবజ্ঞ বৈরিতাকে প্রৰ্রয় দেয়। প্রায় সব ধরনের প্রতিষ্ঠিত ধর্মেই-গ্রিষ্টান, মুসলিম, ইহ্দী অথবা হিন্দू—এই প্রবণতা দেখা দিতে পারে, বিশেষত যখনই সেথানে আঘ্মবিপ্পাসের অভাব জাগতে তরু করে। জীবনের নিতনতুুন চ্যানেঞ্রওুলির জবাব দিতে যথনই কোনো প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-সংস্থান বা ধর্মীয় নেতৃত্ব বার্থ হয় তা সে সামাজিক অনগ্রসরতা দূরীকরণের প্রশ্নেই হোক কিংবা অর্থনৈতিক বিকাশ পরিচালনার তাগিদেই হোক, তথনই একধরনের তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম হল। ধর্মবিশ্মাসের যারা ধারক-বাহক বলে আশ্মালন করে এসেছে তারা অন্য সব সফল এবং গতিময় ধর্মীয় সমাজের সামনে ক্রমেই নিজেদের আা্রাম্ত বলে মনে করতে থাকে। এরা তখন অস্থির হয়ে পড়ে কি ভাবে ভিতর থেকে আসন্ন সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখা যায়। জনমননসে স্বধর্মের প্রতি একরকমের কৃত্রিম গর্ববোধ জাগ্রত করা এবং এক অভূতপৃর্ব কন্পরাজ্যের দিকে তদের দৃষ্টি ফিরিয়ে

দেওয়া তখন মৌলবাদের অন্যতম প্রাথমিক সার্যক্রম হয়ে দাঁড়ায়।
এশিয় ভূখজের বিগত কয়েক দশকের পরিস্থিতির ওপর নজর রাখলে দেখ্য যাবে মৌলবাদের সবচেত্রে বেশি প্রসার ঘটেছে ইসলাম ধর্মাবলন্বী সমাজণুলিতে। অথচ ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম চেহারার সঙ্গে এর প্রভৃত গরমিল। ধর্মগ্থষ্থ কোরান কিংবা সামাজ্জিক নীতিশাস্ত্র শরিয়তের যেসব বিধান দেওয়া আছে তার বিভিন্ন ভাষ্যের মধ্যে যেমন আছে গভীর রক্ষণশীলত তেমনই আছে ধর্মগুলির সচলতা ও নবীকরণের গুরুত্ব প্রয়াস। এই কারণণেই ঐশলামিক ধর্মবিশ্মাসের ছছছায়ায় নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও স্থায়িত্ব সষ্তব হয়েছে। যেখানে শান্ত্র গম্থের ব্যাখ্যায় বৈচিত্রা এসেছে সসেখানেইই দেখা গেছে সমাজজীবনের কাম্য পরিবর্তনের হাওয়া এসে নতুনের সপ্ধান জানিয়োছ। যতদিন צ্রুপদী শাস্ত্র ভাবনা পরিবর্তনকে স্বীকার করে এসেছে ত্তদিন ধর্মীয় গ্গীঁড়ামি মাথা চাড়া দিতে পারেনি। এমনকি সমাজের মঙ্গলবিধানে ধর্মির আধুনিকীকরণও কিছ্হ পরিমাণে সস্তব হয়েছিল। কিশ্তু যখনই আর্থসামজিক পরিবর্তন বিদ্যমান ভারসাম্য তথা কায়েমী স্বা্থে আঘত হানতে থাকল তখনই দ্দখা !.গল ধর্মের অনুশাসন আর রাষ্ট্রের শাসন অড্যুত মিল খুঁজে পেয়েছে।

মৌলবাদকে সে অর্থে এক ধরনের রাষ্ট্রিক বাব্থস্থাপনার ধর্মীয় জোটসঙ্গী বলা চলে—যে ব্যবস্থা অন্য উন্নততর ব্যবস্থা থেকেক্গীত চ্যালেক্জের উপযুক্ত জবাব দিতে সক্ষ্ম নয়। এর থেকেই বোঝা যাাত্রক্রি্যমান বন্দোবস্তকে টিকিয়ে রাখার
 কাছে পরিত্যা। বিজাতীয় ব্যবস্থাক্ঠ যীদের কাছ থেকে ঠেকিয়ে রাখার কথা সেই অনুগামীদেরই স্বাত্য্র হরণ কক্টু心ি গিয়ে মৌলবাদ ক্রমে নিজের মধ্যেই একটা ‘টেনশন’ সৃষ্টি কররত থাকে। বে কালপর্ররর সৃত্র ধরে এই নিবক্ধের পটভূমি নির্ধারিত, সেই সময়ে এই ‘ট্ৈনশন’ সর্বাধিক প্রকট হয়েছে মধ্যপ্রচ্যের ইরানে ধর্মীয় বিপ্ধব ঘটে যাওয়ার ফলে। পশ্চিমী মতাদশ্শ ও সমাজ ব্যাস্থ্ উভয়তই আক্রমণ হেনেছে ইরান বিপ্লব। ধর্মীয় উন্মাদনা সেখানে এতদূর গড়িয়েছিল যে, যে দেশের শাসনব্যবস্থায় কোরান সমাদৃত নয় সে দেশকে ইরান শত্রুভাবাপন্ন ছাড়া অন্য কিছ্গ মনে করতে অস্বীকার করে। কোরানের বিকৃতি ঘটানোর দায়ে সলমান রুশদির কী হান হয়ে ছিল তা সকনেরই জান।। আ丬্ররক্ষার জন্য সনমানকে শেষপর্যত্ত পশ্চিমী থ্রিষ্টীয় সমাজের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের মধ্ধ্য এ অবশ্য এক প্রতীকী বিরোধমাত্র ; আসলে এর গভীরে রয়েছে দুটি বিপরীত সংস্কৃতির সংঘাত যার একটিতে স্বচ্ছতার আবাহন উত্তরোত্তর প্রকট আর অন্যযিি.ত ए: একেবারেই বরদাঙ্ত নয়।

সে যাই হোক, ইসলামী মৌলবাদের ইরানই একমাত্র জনক নয়। বূং ইরানের মু:খাযুখি মৌলবাদীরা দুটি বিবদমান শিবিরে বিভক্ত। একদিরে: রোছে শিয়াপ্ছী
২২২

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



 ఛর্ল সংখ্যালঘু（সমগ্র জনসংখ্যার ১২ থেকে ১৫ শতাশশ মাত্র）। তা সব্বেও （：মালবাদী ক্রিয়াকলাপ ঘটিয়ে উভয় সম্ষ্রোয়ই অভান্তরীণ বিবাদ－বিসংবাদ তীs করে তোলে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুসলিম দুনিয়ায় এক বিভাজনের সৃষ্টি করে। প্যালেস্তিনিয় মুক্তিমের্চার মধ্যে যে গোষ্ঠীদ্বন্ধ্ আছে তার একটি অংশ（হেজবুলা নামে যারা পরিচিত）তারা এই সুযোগে তেহরানের কাছ ৎোক্ মোটা অংকের অর্থসাহায্য ও অন্য প্রকার সমর্থন পেয়ে থাকে।

यদিও আরব দুনিয়ায় ভুলনামূলকভাবে কয়েকটি প্রগতিশীল দৃষ্টিভগীসম্পন্ন শাসকগোষ্ঠী এথনও স্ক্মতাসীন（মিশর，সিরিয়া কিংবা ইরাক），তাসদ্বেও মৌলবাদ যে ভারে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এবং ক্রুমেই অধিক সংখ্যায় মানুষকে আচ্ছন্ন করছে তাতে মনে হয়．না এই কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রনেতার পক্ষে সষ্তব হবে তার গতিরুদ্ধ করা। যেমন，সরকারি স্তরে এখনও নাসের অনুসৃত ধর্মনিরপপক্ষত। বজায় থাকলেও মিশরেই দেখা যাচ্ছে a stark and simplistic interpretation of Islam is capturing the popular imaginatigh including even urban professionals．রাষ্ট্রপতি হোস্সন মুবার্ষ্বের মনোবল অটুট থাকবে যতদিন ততদিনই কেবল বিশ্ষের এই বৃহত্তম আাঁ্কক্কি মনোভাবসম্পন্ন আরব দেশে মুসলিম সেকুনারিজম－এর নিরাপত্তা। অনাঞ্রু বেমন সিরিয়া কিংবা ইরাকে，ক্রমাগত অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে থাকার্রুনে প্রক্রিয়াশীল শক্তিলিকে ঠেকিয়ে রাখা সরকারের পল্কে দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। আরও পৃর্বে সরে এলে，পাকিস্তান ও তৎসংল⿰⿱亠乂刂 আফগানিস্তানে তো মৌলবাদী ধর্মীয় নেতাদের ক্ষমতার চূড়ায় অবস্থান এক অর্থে সরকারিভাবেই নিশ্চিত করে তোলা হয়েছে। তালিবান সুলভ তাখ্ না ঘটালেও পাকিস্তানের মোম্মা－মৌলবাদীদের এক বড় অশশ গণণতন্ত্র তথ্ঘ ধর্মনিরপেক্ক আধুনিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে যে বিরাট বাধা তাতে সন্দেহ নেই। জিয়া－উন－ইকের সময় দেশের সংবিধান ও আইন যেভাবে ইসলামায়িত হয়েছে পরবর্তীকালে জনসমর্থনে নির্বাচিত হয়েও প্রধানমস্ত্রী বেনজির ভুট্টো কিংবা নওয়াজ শরিফের সরকারের পক্ষে তার চিহ্ মুছে ফেলা সম্তব হয়নি। এখন উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে দেশাতুরী কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত। ব্যক্তিগত জীবনের স্টাইল পশ্চিমী ধাঁচের হলেও সে দেশের বর্তমান সামরিক শাসনকর্ত মুশারফ সাহেব মৌলবাদ হচিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতকে ঠাঁই করে দেবেন，তার ফ্ষীণতম সস্তাবনাও চোেে পড়ছে ন। । অন্যদিকে ভারত্বর্ষ পেছিয়ে বাংলাদেশে পৌঁলে নতুন গণতন্র্রের জোয়ার এখন যেভাবে বইতে ওরু করেছে，ততে মনে হয় মুজিবর রহমানের




সাम্ধ্রতিক কানের এই মৌবাদী ইসলামীকরণের পাশাপাশি ভারতভূখce







 চিক হবে না। যানতেই হবে যে নানা বিপদ-অাপদ, অভাব জনট্, বাইরের হানাদারি









 গরিমি ন্ম্যপপ্রকশিত হতে পেরেছে। সেই অনুকৃল পরিরেশ তৈরি করে দিতে পারলেই ভারতবর্ষ্বে মত দেলের উপযুক্ত শাসক হওয়া সাজ্জ। এর জনা কে্দ্র
 সशখালঘু কোো দিকেই ব্রে প্কাশ না পায়। একালের রাজनीতি,
 ना।

তবে ভারতবর্ষের একটা সুবিধা এই যে এখানে বহ্ৃবিধ ধর্মবিশ্ধাসের এক বিচিত্র সমাবেশ এবং সেইকারণে কোনো একটি সম্প্রদায়কে নিয়ে রাজনৈতিকস্তরে মাতামাতির খেসারৎ দিতে হবে যে কোনো রাজনৈতিক দলকেই। কারণ, আজকের রাজনীতি সুবিধা-সুযোগ বাঁটোয়ারার রাজনীত। আর সাম্প্রায়িকতার পাশাপাশি প্রায় সমান তালে উস্কানি পেয়ে চলেছে আঞ্চেলিকতা। ‘একজাতি একপ্রাণ একতা’

এই অভিধার উপयুক্ত হতে পারার সিরিয়াস এবং ফলপ্রসূ কোনো প্রয়াস স্বাধীনোত্তর পর্রে সেভাবে দান বাঁধেনি－यার ঞপর সংখাগরিষ্ঠের সাং্কৃতিক প্রাধান্য－স্থিত হতে পারে এবং যাকে অবলম্বন করে রাধ্ট্র নেতারা একমুখী কর্মকাণে नিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস দেখাত পারেন। ঘটনাচক্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারত্ত এখন বেশকিছুকাল বহাল থাকবে সেই ধরনের শাসনবাবস্থা যা অঞ্চল থেকে উঠে আসা সক্রিয় রাজনৈতিক শক্তিগুলির সমাহার—অর্থাৎ জোটব্ধ সরকার। সুতরাং মৌৈলবাদী রাষ্ট্রের તে চেহারা এশিয় মহাদেের অন্যত্র দেখা দিয়েছে ভারতবর্ষে－তার প্রতিরুপ গড়ে ঞঠার সম্ভাবনা এখনও তেমন প্রকট হতে পারেনি। পছন্দ হোক，না হোক，অনেক কিছ্র মেনে নিয়ে－অত্তত ধর্ম－সংস্কৃতি－ভাষা ইত্যাদি ব্যাপারে，না－৮লতে পারলে কোনো জোট সরকারই এখানে বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না। মাঝেমঝে গরমিল হয়তো হরে，উত্তজনাও দেখা দেবে অবস্থা বিশেষে－কিস্তু ধর্মের ধ্বজা ধরে শাসনকার্য চালনার বাতুলতা মনে হয় জোটসরকারের প্রধান শরিকও দেখাতে চাইবে না।

সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বিদেশনীতি পরিচালনায় একটট ধর্মননিরেপ্ক মনোভাব যেমন কার্यকর থাকছে ও থাকবে，ত্মেনই ব্যৌলবাদী প্রতিবেশ থেকে আগভ সংক্র্মণের অভিঘাতও তাকে সামলাতে হবে। গ্রদাশ্র ধর্মীয় সং্যালঘু মানুষের

 অবস্থার যাতে অবনতি না হয় সেজন্নুঞ্রীতি সম্প্রায়াকেই প্রস্তুত থাকতে ঞু দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক নয় বৈদেশ্কি স্সস্পর্কের ক্ষেত্রেও একটা স্পষ্ট দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে। সেখনে অবান্টিণ বারবার কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্র সম্মুখযুদ্ধে পরান্মুখ হয়ে পরিকন্পিতভাবে চোরাগো্তা আক্রমণ চালিয়ে যায়，সেখানে দেশের সংহতিরক্ষায় সংখ্যালঘু সমস্ত সম্প্রদায়ের এক অতিরিক্ত দায়িত্ন এসে পড়ে সামগ্রিকভাবে দেশেের সাধারণ স্বর্থকে সমস্ত সংকীর্ণ স্বার্থর ওপর স্থান দেওয়ার। ঐতিছ্যগতভাবে মনোনীত কিংবা স্বনির্বাচিত ধর্মগ্তরুদ্দ্রে বক্তব্য ও আচরণে এক্ষেত্রে খুবই সতর্কতার পরিচয় থাকা দরকার। মৌলবাদ এমনই এক মারাছ্মক বস্তু যে অতিসহজেই जার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে—যেমন হয়োছ পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তান ঘুরে ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়ার কেেনো কোনো প্রাত্তিক অঞ্চনে। ভেঞ্গে যাওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলমানপ্রধান গণপ্রজাতন্ত্রগুলিতে তাই পাকিস্তানসহ পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি দেশ，এমন কি ইরানও সক্রি⿰⿰亻⿱丶⿻工二য়जবে কূটনৈতিক উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে কিছ্ একটা সুযোগের প্রত্যাশায় ঘোরাঘুরি এখন অনেক দেশেরই—ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ভারতবর্ষও তাতে যোগ দিতে পারে। সোভিয়েত আমলের পুরোন মমত্রী পরিবর্তিত পরিস্ছিতিতেও বজায় থাকে কিনা সেটা নির্ভর করছে ঐ সব বিচ্ছিন্ন－হয়ে－যাওয়া প্রাক্তন সামাবাদ－অনুযায়ী

প্রজাতন্ত্রওুলি মানুষের মন ধর্মীয় সংকীর্ণতাকে কতটা প্রতিহত করতে পারবে তার ওপর।

সামগ্রিকভাবে দেখলে একবিংশশতকের বিশ্পরাজনীতির চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে ধনতজ্রের তথা মুক্ত অর্থনীতি বিশ্ধায়ন-যার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে সমাসীন পু"জিবাদী অতি শক্টিধর কয়েকটি পশ্চিমী রাষ্ট্র। তাদের সক্গে আজকের মৌলবাদে আক্রাশ্ত দেশওুলির সম্পর্ক কি ধর্মের দ্বারা নির্দি রেখা অনুসরণ করে এগোতে থাকবে অথবা অধিপথ ও অধীনতার সেই সুপরিচিত সমীকরণই এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে সেটাও লক্ষ্য করার বিষয়। যেমন ইরান এখনও মৌলবাদী শিয়াপল্ঠী রাষ্ট্র হিসেবেই পরিচিত। ত্বু সেখানে রফসানজানি গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিদেশনীতিতে কঠোরত অনেক শিথিল হয়েছহ। কমুনিস্ট এবং পরে অকমুনিস্ট উভয় রাশিয়ার সন্সেই তাদের সুসম্পক্ক আগাগাড়াই লক্ষ্য করা গেছে। সম্ভবত পশ্চিমী শিবিরে জার্মনী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্গে৫ ভিতরে ভিতরে সমর্রেতার কৃট্টীতি অনেকদূর এগিয়েছে। পাকিস্তানের সজ্গে ভারতবর্ষ্ষের বিরোে জ সংঘর্ষ্ষের প্রেক্ষিতেও ইরানের ভূমিকা কেবনমাত্র শিয়া-সুন্নী বিভেদরেখা अনুসরণ করেই স্থির হয়েছে এরকম মনে করাও অতি সরনীকরণের পর্যায়ে পড়বে। গোটা আরব দুনিয়াতেও দেখা যাচ্ছে ইজরায়েলের সঙ্গে স্থায়ী শ্রুত্রার কঠিন মনোডাব ক্রুমেই


 একাধারে তৈলসম্পদের বাণিজ্য ও, अ্বুস্দিকে আধুনিক ক্রূয়ের কারবারে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে পশ্চিমী অধিধৃচ্ট্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার নৈতিকশক্তি তারা অনেক আগেই হারিয়ে বসেছে। পশ্চিমের গণতচ্ত্র প্রেমী, রাষ্ট্রনেতাদেরও কোনো নৈতিক অসুবিধা হচ্ছে না এইসব মৌলবাদী গোড়া পরিবর্তন-বিরোধী শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক চালিয়ে যেতে। বরঞ্চ তারা কড়া নজর রেথে চলেছে যাতে ইসলামী দুনিয়ায় যাঁরা আধুনিকতার হাওয়া বইয়ে দিতে চান-তাঁরা যেন কোনক্রমেই ক্ষমতায় আসতে বা থাকতে 'না পারেন।

ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর अভিজ্ঞতাও এর্ষেত্রে সমান প্রনিষানয়োগ্য। দেশের মধ্যে ধর্মীয় গৌড়ামি যেমন সাধারণ মানুষের অসস্তোষ ও উচ্চশিক্ষিত বিত্তবান্নের উপেক্ষার কারণ হয়েছে বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই অবস্থান দেশের পক্ষে কোনভাবেই মঙ্ককর হ!়়ছে মনে করার কারণ নেই।ইসলামকে রাষ্ট্রীয়শ্ষেত্রে টেনে আনার দু’টি উস্দেশ্য (১) আরবভূমি পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের স্বভাবিক বস্ধনকে দৃঢ় করা এবং (২) পাকিস্সানের চোেে একমাত্র শক্রুপক্ষ ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে কুটটনৈতিক লড়াইয়ে ए!ারভ শক্তিসংগ্রহ করা। প্রথম লক্ষ্যবस্তु निয়ে কোনো প্রতিক্রিয়ার কथা ওঠঠ
-॥ 小144 ! ডাগোলিক সাযুজ্য ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার তাকে ঐ দিকেই টানবে



 খ川111 রোধরে আচ্ছন্ন করতে পারে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। কারণ সেখােে এখনও 1.141 \{কছ్ প্রভাবশালী গোষ্ঠী আছে যারা রাষ্ট্রকত্ত্, int. সর্বদাই প্রস্তুত। সাম্প্রতিকबালে সংসদীয় সমাজতন্ত্রের পুনরাবির্ভাব এবং F. -র্রাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্কে ভারতবিরোধী যে মনোভাব প্রকাশ !.পয়েছিল সেটা অস্বীকার করার নয়। প্রতিষেধক হিসেবে ঢাকার বর্তমান সরকারের পাক্কে ধর্মনিরপেক্ষতার দৃঢ় অগ্গীকার অবশাই এখন খানিকটা সদর্থক প্রভাব एফলোছ। কিসু পাকিস্তানের যে ব্যাপারটি নিয়ে ভারতের সক্েে চিরশক্রুতা, সেই কার্শীর প্রশ্নের মীমাংসার জন্য যে পথ সেদেশের সরকার বেছে নিয়েছে এ পর্যন্ত ককান্না মুসলমনপ্রধান দেশ সে পথ প্রকাশ্যে সমর্থন করেনি। এমনকি OIC (Organisation of Islamic Conference) তে অযোধ্যা সংকটের সময় যে কড়া মনোভাব দেখা গিয়েছিল পরবর্তীকালে দ্বিতীয় পরমাণু বিশ্মোরণের সময়, এমন কি কারগিল সংघর্ষের সময়ও মনে হল অর্তের্তাপ অনেকটাই কম। আসনে OIC-কে দিয়েও যে খুব বেশি সুবিধা হবেন্লু ল্টেট DAWN পত্রিকার সেই সময়ের একটি সংখ্যাতে বলা হয়েছিল :
"The OIC has a long way 40 go before if can hope to grow into a solidly unified and codesive force...it has to be sbstantially more than a debating forum to qualify as a fraternity"

পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র বলেই যে OIC-র কাছ থেকে খুব বেশি আমল পাবে তারও স্থিরতা নেই। পাকিস্তান চিরকালই পশ্চিমঘেঁষা বিদেশনীতি অনুসরণ করে এসেছে। এখন আবার মাদক চালান এবং আতক্কবাদ পোষণের অভিযোেে পশ্চিমী দেশগুলির কাছেই সে. अভিযুক্ত। সুতরাং সতর্ক সকলকেই হতে হয়। সমর্ধ্মাবলন্বীদের প্রতি পাকিস্তান সরকারের আচরণও যে সবসময় সমর্থনযোগ্য হয়েছে তঅও বলা যায় না। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের ওপর অতাচার যে পুরনো ইতিহাস হয়ে যায়নি তা সম্প্রতি বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ট্রীর সম্মিনিত জাতিপুঞ্জে সাহসদীপ্ত বক্তৃতততেই প্রকাশ। আর করাচী প্রদেশে আহমদিয়া মুহাজিরদের দুর্দশা তো টাটকা শ্মৃতি। একথাতেলি উম্সেখ করার প্রয়োজন এই কারণে যে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি यদি দু-মুধো তরবারির মত কাজ করে, একই ধর্মাবনম্বীদের মধ্যে ভেদ-বিভেদকে বড়ো করে তোনা এবং দুর্বনতর কোনো অংশের ওপর খগড়হস্ত হওয়া यদি কোনো শাসকগোষ্ঠীর স্বভাবর্ষ্ম হয়ে ওঠে, তাহলে বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণে ধর্মের ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়ার জন্ম

দিতে পারে। ধর্মীয় অসহিষ্ণুত মধ্যে সুস্থ বিরোধী শক্তিকে জাগ্রত হতে বাধা দিতে
 বিদেশনীতির একটি পরীক্ষিত পৃর্বশর্তই হল সাধারণভাবে পুরসমাজের জোরালো সমর্থন। অভান্তরীণ সামাজিক অসঙ্ডোষ বৃদ্ধি পেতে পেতে ফ্ম্তাসীন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বিপ্ধাসযোগ্যতাই ক্রুমে ফীণ হতে থকে। সে অবস্থায় কোনো দীর্ঘস্থায়ী বা বড়োমাপের চূক্তিবদ্ধতার মধ্যে প্রবেশ করতে চাইলে সে দেশের প্রতি অন্য দেশের মনোভাবে সন্দিभ্রত আসতেই পারে। তার ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট দেশের ধর্মোন্মদনা তার সরকারকে বেকায়দায় ফেনলে অবাক হওয়ার কিছ্র নেই। সুতরাং দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে মনে হয় ধর্মকে বিদেশনীতির হাতিয়ার করতে যাওয়ার অভ্যাস থেকে ঐ সব দেশের বিরত হওয়ার সময় এসেছে।

প্রাসঙ্কিক কয়েকটি গ্রন্//প্রবন্ধ/দলিল
Dhirendra Vajpeyi and Yogendra K. Malik (eds), Religions and Ethnic Minority Politics is South Asia, Mandhar, New Delhi 1989.

Shamir Amis, Maldevelopment, Zed Books, London 1990
B.L. Smith (ed) Religion and the Legitimation of Powesin South Asia, Eg Brll, Leuden 1978.

Rutblic opinion Trends No. 105, May 7\1993, New Delhi.

Charles E Kennedy, Towards the defination of a Muslim in an Islamic State, Vajpeyi \& Malik, op it.

Bhabani Sengupta, Economic not Islam in Monthly Public Opinion Survey vol. 38 No.2+3, New. Delhi 1992.

## ভাষা, চৈতন্য ও চিন্তাদর্শনের প্রাকযুগ

অসিত চক্রবর্তী


 (পাঁছছনোর প্রায় চল্লিশ বছর আগে এক বৈৈ়াকরণের মৃহ্যু হয়, যিনি ভারতীয় স্যাকরণ শাস্ত্রের অস্তিম মৌলিক কৃতি বাক্সপদীয়ের লেখক ছিলেন।" ইৎসিং ভর্ডৃহরি সম্বন্ধে কয়েকটি মজার কथা বলে গেছ্নে। এই ভদ্রলোক নাকি মাবে মবেই সংসারের ওপর বিল্তক্ত এবং গহস্থ জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠতেন—তারপর সন্যাসজীবন যাপনের জন্য তঋন তিনি মঠে ঢুকত্তন। কিম্রুকাল পরেই গৃহী জীবনের সমঙ্ত ভোগকামনা আবার অক্রক মঠ জীবনের গৈরিক রিক্ততা থেকে ফিরিয়ে এনে সংসারবাসী করে তুলত@৫রককম সাতবার তার জীবনে ঘটে
 মঠের দরজায় তার ছাত্রকে রথ ন্থিক্রে অপেক্মা করতে বলেছিলেন-কেননা কিচূফ্পের পরই হয়ত আবার ক্র সংসার জীবন যাপন স্পুহা সন্নাস জীবন যাপনের দুঃসাধ্য ত্রতেছ্ছাকে ি্ৰবিব্যে দেবে; আবার তাকে ফিরে যেতে হবে সংসারে।

ইৎসিংএর মতে ভর্তৃহরি ছিলেন বৌদ্ধ। কিষ্ট অধিকাংশ বর্তমান গবেষকদের মতে তিনি ছিলেন ভাববাদী বেদাক্তী। আমাদের আলোচ্য কিত্তু ভর্ত্থহরির বুদ্ধ বা বেদান্ত অনুগামীতা নিয়ে নয়-আলোচনার সৃত্রপাত ভর্ত্হহরির একটি বক্তব্য নিয়ে। বাক্সপদীয়তে অর্ত্হরি বলছেন, "বাণীই প্রাণীদের মধ্যে চেতনাশক্তি যোগায় যা বাহ লোকব্যবহারের সাধন এবং অঙ্ভঃকরণের সুখ দুঃখের জ্ঞান করায়। এমন কোন প্র্রণী নেই যেখানে ঢৈতন্য আছে, কিল্ু বাফ্যয়তা নেই। সমস্ত প্রাণীদের কার্থ্যে প্রবৃত্ত করবার জন্যে বাণীই প্রেরক এবং এই বাণী রুদ্ধ্ হলে এই দেহ কাষ্ঠখণের মতই মৃত ও চৈতন্যবিহীন হয়ে যায়।" বেদান্তবাদী ভাববাদী ভর্ত্হহরি বাণী অর্থাং ভাষার সঙ্গে তার বাক্যপদীয়তে, জীবচৈতন্যের সম্বন্ধ নির্ধারণ করেছেন। ভর্ত্হহরির কাছে বাক্রূপী শব্দত্ব্যই ব্রদ্ম। এই ভ্রদ্ম অনাদিনিধন-যার আদি নেই ও শেষ নেই, তার अগ্রপশ্চাৎ উৎপাদনের ক্রমও নেই-তবুও সে ককারাদি অক্ষর বা বর্ণের কারণ হয়ে घট, পট ইত্যাদি অর্থরূপপ ভাসিত হয় (মনে রাখা দরকার, শব্দে বা পদে ককারাদি বর্ণের উৎপত্তি ক্রমিক, অগ্রপশ্চাৎ উৎপন্ন)-এতেই জগৎ প্রক্রিয়া চনে।

ব্রদ্ম এবটি মহাজাগতিক সংজ্ঞ বা চৈতন্য－এই ব্রক্নই আবার বাক্ অথবা গায়ত্রী－আপাত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও তার প্রক্রিয়া তারই আভাস মা্র। ভাববাদীরা
 মনে। রবীক্দ্রনাথ ঠাকুর বনেছ্নে＂আমারই চেতনার রঙঙ পান্না হোল সবুজ，চূণী উঠল রাঙা হয়ে．．．ইত্যাদি।＂বাইবেলে রয়েছে আরজ্大ে ছিল শব্দ，সেই শবই হোল ভগবান，তারপর সেই ভগবানই শদ্দ হলেন। ভার্রবাদীরা মূলত চেতনা থেকেই জড়ের আবির্তাব হয়েছে বলে মনে করেন－চেতনা বস্তু সৃষ্টি করে। ভাববাদীরা আইডিয়ালিস্ট। ভারতীয় ব্রম্মবাদী ভর্ড্হহরি ভাববাদী। ভর্ত্হরির কাছে এই চেতনা আদি থেকেই শব্দরূপ，বাক্যরূপ।এই বাকোর অপ্রকাশিত তিনটি রূপ পরা，পশ্যা্তি ও মধ্যমা। প্রকাশিত রূপ বৈখরী। একমাত্র গলায় জিভে লেগে লেগে ধ্বনি উচ্চারণ পূর্ব্বক যে বাক্－দেহ ও ইন্ড্রিয় বিথর বা ঘাতজনিত－তাই মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ， ব্যক্ত শ্রোতব্য ও দ্রষ্ট্য（লেখ）ভাষা। সেই চতুর্থ ভাষাই মানুষের মুথের ভাষা যা তারা বলে। ভাববাদীরা মনে করেন চেতনাই বস্তু সৃষ্টি করে—চেতনাই আদি， চৈতন্য থেকে বস্তুর উদ্ডব। চৈতন্যজগৎ－ভাষা－ঈশ্বর－ব্র্্ন ইত্যাদি—অর্থাৎ সবকিছ্মর মূলে এক আধ্যাখ্যিক উৎস। ভাববাদের আরেক নাম তাই ঈপ্পববাদ，যাজকবাদ， ব্রम্মাবাদ। ব্রम্মাবাদী ভর্তৃহরি ভাষা ও চৈতন্যকে সয়ার্থক মনে করেছেন এবং সৃষ্টির আদিতে বাফ্যয় চৈতন্য রয়েছে একথা ভাবছ্নেন্র

লোকায়ত দার্শনিক চার্বাক বস্তুকেই প্রকর্ৰী ব্র বাস্তব বলে মনে করেন। তারা ম্যাটিরিয়ালিস্ট，তারা ম্যাটারকে，বস্তুর্রু⿰亻 প্রাথমিক জ্ঞান করেন। তারা বস্তুবাদী।
 বস্তুর একমাত্র তুণ। বৌদ্ধ，জৈন ßৃৃন্দু দার্শনিকেরা এই বস্তুবাদের তুটি বের করতে খুব তাড়াতাড়ি সফন হন। কারণ তখনও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের তেমন উন্নতি ঘটেনি। প্রাচীন বস্ভববাদীরা জৈব ও অজ্ৈৈব বস্টুর মধ্যে প্রকৃত তুণগত পার্থক্য নির্ধারণ করতে জানতেন না। জ্ঞনের মূন কোথায়，জানের সহে ভাষার সম্বন্ধ কি，বহ ঘটনার মধ্যে দ্বেন্ঘ এসব সম্বক্ধে তাদর জ্ঞান ছিল না। বেদকে নাকচ করার তাগিদে ভাষা থেকে লক্ধ জ্ঞান ও চেতনা সম্বন্ধে তাদের প্রকৃত ধারণা হতে পারেনি－প্রত্যক্ষই শুধ্বু জ্ঞানের একমাত্র উপায় মনে করার ফলে অনুমান，ভাষা ইত্যাদি থেকে নক্ধ জ্ঞানকে তারা নাকচ করে দেন। মনে হয় যেন চার্বাকবাদীদের চৈতন্যচিত্তা থেকে ভাষাচিন্তার ওপর প্রত্যষ্ক যোগশীল কোন মৌলিক ভাবনা আমরা দেখতে পাই না।

মধ্যযুগীয় ফরাসী দার্শনিক দেকার্তে আবার মনে করেন চেতনা ও বস্তু বা বাঙ্তব দুইএরই অস্তিত্ব আছে－এ দুটি স্বয়ং সম্পৃর্ণ，একটি আরেকটি থেকে আলাদা－অথচ বাস্তব আবার চেত্নায় প্রতিফলিত। তবুও একই চিক্তাশীল মানুষের দেহে চৈতন্য ও বস্তুগত প্রক্রিয়া একত্রিত হলো কি করে，সমাবিষ্ট হলো কি করে？ তার উত্তর—কে জানে？দেকার্তে আা্মসমর্পণের ভগীতে বনলেন，＂ভগবানই


 C. $1 \times 1 \times 1$ |ষক দর্শনও এই তব্बকেই সমর্থন করে।

ডাববাদীদের হাত থেকে বস্তু ও চৈতন্য, চিস্তা ও ভাষা সবাইকে মুক্তি দিলেন খ্থ‘dম বিদ্রোহী দার্শনিক স্পিনোজ। জীবণ্ত, বাস্তুব সচেতন চিজ্তাশীল, মানব দুটি ৫ার্তসসীয় (দেকার্ত থেকে বিশেষণ কার্তেসীয়) অর্ধাংশ দ্বারা তৈরী নয়—যার একটি হোল দেহহীন চেতনা ও অপরটি চিস্তাহীন দেছ-এই ছিল স্পিনোজার বক্তব্য। এখানে একটি মাত্র বস্তুই আছে বাস্তব মানুষের চিত্তাশীল দেছ।

চিত্তা ও চিন্তার বাইরের দেশে (স্পেসে) বা স্থানে প্রসারিত বস্তুতস্ত্রের জগৎ নিয়ে স্পিনোজার সিদ্ধান্ত যুগান্তকারী। চিক্তা ও দেশের বিস্তার (থট এভ এব্সটেন্নশন অব স্পেস) একই পদার্থ্রে অর্থাৎ বস্তুর, বাঙ্তবের দূটি তুণ মান্র। তার ফলেে আজ্যা ও দেহ, চৈতন্য ও জড়ের দ্বন্দ্, সমাধান অযোগ্য বনে মনে হয় না, দুর্ভেদ্য রহস্য থাকে না। স্পিনোজার মতে দেহহীন চিস্তা সস্তব নয়। ভাববাদীরা যে কথাট বলেন তার সাদামঠা র্রাপ এই ঃ-মৃর্তিহীন (বিমৃর্ত) চিন্তাভাবনা প্রথম থেকেই রয়েছে—সে ঘুরে বেড়াচ্ছে রক্ত-মাংসের সন্ধানে, মৃর্ত্তি পরিগ্রহহর তালে-সুযোগ পেয়ে সে মানুমের দেহ ও মস্তিষ্ক দথল করল-চিন্তার ङউ্টব হলো, এবার সে ভাষায় রূপ পেন, দেহ ধারণ করল, পদে ও বাক্সে প্র্শ্রেটিত হলো-এ সমত্তই স্পিনোজার কাছে অর্থহীন, ঠাকুরমার ঝালি থোক্রে বের করা উদ্টট তত্ত্, প্রাচীন ধর্মীয় কুসংস্কারের সুরম্য ভাষায় জ্ঞানবদ্ধ্র çư্গানিকের ভঙ্গিতে উক্তি মাত্র।

আমি চিন্তা করি অর্থ আপ্পীর্রি দেছ চিষ্তা করে। আমার দেহ জড় থেকে উफ্রুত—তাই আমরা বলতে বাধ্য জড়ই চিন্তা করে, বস্তুই চিচ্তা করে। ম্যাটার থিংকস্। স্পিনোজার এই সিদ্ধান্ত আমাদের চিষ্তার একটি বিশেষ সংষ্ঞার দিকে অনুপ্রাণিত করবে ঃ-চিস্তক দেহীর ক্রিয়াকর্মের একটি বিলেষ ধরণ, মুড, ভাবই হচ্ছে চিষ্তা। চিন্তা নিয়ে গুরুতর চিত্তা করার অর্থ হোল চিত্তাশীল দেহের কার্য্যপদ্ধতি, ফাংশন ভাল করে বোঝা। অতএব চিত্তক দেহের ক্রিয়াহীন অবস্থায় তার সংগঠন, তার দেশে বা স্থােে প্রসারিত যৌগিকতার অবধারণা থেকে আমরা চিত্তার, মনের, চিত্তের অবধারণা করতে পারি না। কারণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় চিজ্তাশীল দেহ అধুমাত্রই একটি ‘দেহ’-মৃত, অনড়, জড় ও অবোধ।

মানব মঙ্কিক্ষের স্নায়ুতন্ত্রের ব্যবচ্ছেদ, মস্ত্ষ্ষের শারীরবৃত্তিক ওুণাবলীর পরীক্ষা নিরীশ্ষা যতই বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে কোতুহলোদ্দীপক হোক না কেন, ‘চিজ্তা কি’ এ ক্থাটার উত্তর দিতে অপারগ। চিত্তার বস্তুগত যষ্ত্রের সাহায্যে উৎপন্ন প্রক্রিয়াই হলে। চিন্তা কিষ্ণ তাই বলে তারা এক নয়। মস্তিক্ধের কর্ম, তার প্রক্রিয়্যা হলো চিন্তা কিশ্তু তাই বলে চিও্তা ও মস্তিক্ক একই জিনিস নয়। পাকস্থলির সাগায্যে দেছ হজম

করে কিস্দু হজম ও পাকস্থলি এক নয়, ঠিক ত্মনি .দদহ মস্তিক্ষের সাহায্যে চিত্তা করে কিস্তু মস্তিষ্ক ও চিন্তা এক নয়। এক ক্ষেত্রে রয়েছে একটি দেছ যষ্ত্রের সংস্থান ও সংগঠন-অপর ক্ষেত্রে রয়েছে তার কাজ।

দেকার্তে ও তদনুগামী কার্তেসীয়রা একটি জিনিস লক্ষ্স করে গিয়েছিনেনচিষ্তাশীল দেহ দেশে বা স্থানে যে গতিশীল ভ্রমণ রেখা, যে ট্রাজেকটরি তৈরি করে তা অন্যান্য দেছ বা বস্তুর চেহারা, আকার, সংস্থান ও সমােশের ওপর নির্ভর করে।

যষ্ত্রও এমনি গতিশীল ভ্রমণরেথা তৈরি করে তবুও যষ্ত্র আর মানবের মধ্যে মূনগত পার্থক্য রয়েছে—সে পার্থক্ কোথায়? মানুষ সব ধরনের কাজ করতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে এক সার্বজনীনত্ব, একটি ইউনিভার্সালিটি। যক্ত্রের কার্যবলীর পরিধি সীমিত ; যদিও এই সীমিত পরিধিতে তার শক্তিম্তা ও ককশলত মনুমের চাইতে অনেক বেশি। অসংখ্য ধরনের বিভিন্নধর্মী ক্রিয়াপ্রক্রিয়া চিষ্তাশীল মানবের পক্ষে সষ্তব। মানুষের হাত যেমন পারে বৃত্ত আঁকতে তেমনি পারে আয়তক্ষেত্র অঁকতে—যে কোন জটিল জ্যামিতিক রেখা এই হাতের অধিগম্য। অথচ এই হাতটি সাংগঠনিক, শারীরবৃত্তিক কোন দিক দিয়েই এই ধরনেের জ্যামিতির সম্পাদ্য রচনার জন্য নির্মিত হয়নি। হাতের এই দুর্বলতাই তাকে সর্ব-কর্ম-দক্ষ করে তুলেছে, এই অব্যাগাতাই তকে সব কজে যোগ্য কুর্রে তুলেছে। কিস্তু কাঁটা কম্পাস



 आককতে পারে এইজনা, বে তাব্রে দেহ নির্মাণ ও সংগঠন ঠিক সেই ভাবেই, সেই জন্যেই হয়েছে।

বস্তুত অচিত্তক, চিত্তাহীন দেহ বা বস্তুর ক্রি⿰彳য়া তার আভন্তরীণ নির্মাণ ও সংগঠন দ্বারা নির্দিষ্ট, তার তথাকথিত, "প্রকৃতি" দ্বারা সীমায়িত, এবং অন্যান্য বস্তু বা দেহে যাদের মধ্য দিয়ে তার গতিশীলতা তাদের আকার প্রকারের সন্গে তার কোন সমब্যয়ই নেই। ফলে অচিত্তক, চিন্তাইীন বস্তু হয় ‘পদ্মবনে হস্তীর’ মত অন্য বস্টু ও পদার্থের আকার প্রকারকে ধ্বংস করে নতুবা অনত্রিক্রমণীয় বস্তুর, দেহের সংঘর্ষে এরে নিজেই ভেঙে চুরে আটখানা হয়। বাধা হয় সে ওঁড়োয়, নয় সে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সে বাধা কাটাতে পারে না, বাধা এড়াতে পারে না, বাধার চারধারে তার তুণগুলানো সম্ভব इश़ ना।

চিন্তাশীল দেহ বা মানুষ অনড় বস্তু, দেহের চারধারে তার গতিরেখা নির্মাণ করে। চিন্তাশীল দেছ স্বচ্চন্দে একটি জটিল আকৃতির বাধার চারপাশে ঘুরে বেড়াতে পারে, ফুলের চারধারে ভ্রমরের মত বাধার চারধারে গুণগুণানো তার পক্ষে সষ্তব। যে কোন বস্তুর আকার অনুযায়ী নিজের ক্রিয়াকর্মের সক্রিয় মৃর্তনই চিস্তাশীল দেহের বিশেষ


 প্পাঘবীর বস্তুপুঞ্জের চারধারে তার বিষয়পত, বিষয়াভিমুখী (অবজেকটিভ) প্রক্রিয়াই ખার চিস্তার বাঙ্ত্ব অবজেকটিভ রূপ। অতএব চিস্তা ও মানব মানরের স্বরূপ বুঝ্তে ২ল.লে মানব দেহের ব্যবচ্ছেদ ও শারীরবৃত্ত তত প্রয়োজনীয় নয় যত না প্রয়োজনীয় চিত্তার ব্যবচ্ছেদ-সেই মানবের চিন্তার বাস্তব রূপের, ব্স্তুত রূপের ব্যবচ্ছেদ —সেই মানবের "অজৈব দেহের" ব্যবচ্ছেদ। শারীর তাদ্ধ্রিক ব্যবচ্ছেদ; শারীরবৃত্তির জ্ান, যেমন দরকার তেমনি দরকার তার ভৌতিক ও আধিভৌতিক সংস্কৃতির জ্ঞান ; দরকার সেই সব ‘জিনিসের’ যা সে তার ক্রিয়াকর্মের সাহায্যে উৎপাদন ও পুনরুপাদন করে, তাহলে চিত্তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলক্কি করা যাবে।

আমাদের ধারণা আমরা প্রত্যেকে এককভাবে, ব্যক্জিগতভাবে চিন্তা করি। স্পিনোজার মতে একটি বিশিষ্ট মস্তিক্ক চিশ্তা করে না এমন কি একটি বিশিষ্ট মানব তার সমগ্র দৈशিক যশ্ত্রাদি যেমন মঙ্তিষ্ক, হুদয় হাত ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে চিন্তা করে ন।।এ কথাটি প্রথম দৃট্টিতে আমাদের বিস্মিত করবে। চিন্তা ুধুমাত্র এবং এক মাত্রই সামগ্রিক্যাবে প্রকৃতির সঙ্সেই জড়িত, প্রকৃতিই চিষ্তা করে হয়ত এই "চিস্তাশীল আমাদে" মধ্যমে। প্রকৃতির সমগ্রতার মধ্যেন্ট্বচস্তার কার্যাকারণ সম্বন্ধ বর্তমান। কার্यকারণ সম্বন্ধে শৃফ্ঘলপুঞ্জ घন সন্নিহিত ব্পির্যস্ত বা সমাবিষ্ট হয়ে যে "প্রতীত্য সমুৎপাদের" সৃষ্টি করে (কোন घ্টুক্র ঘটানোর জন্য কার্যকারণ সম্ধষ্ধের শৃ凶্ঘলাতলির উপস্থাপনাই বৌদ্ধদর্শ্লী " প্রতীত্য সমুৎপাদ" বলা হয়) তাই চিত্তাশীল
 একটট পাহাড় গাছ বা আরেকটা শরীর বানাতো। কাজেই প্রকৃতির বস্তুরই সামগ্রিক ভাবে চিন্তার গুণাতুণ বর্তমান।

বস্তুবাদী স্পিনোজা কি আবার তাহলে আমদের রহসাবাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন? হেগেলে আপাতদৃট্টিতে এই রহসাবাদের চূড়ান্ত দেখতে পাবে।। হেগেলের মতে চিষ্তা সৃষ্টি হয় মানবের বাইরে, মানব স্বতশ্ত্রজূপে, মানবের ইচ্ছাঅনিচ্ছার তোয়াক্কা না রেখে, তার মাথার ওপর দিয়ে।

এই চিন্তা হোল ‘প্রকৃত চিস্তা’ চিন্তা বে রকম’ ‘থট অ্যাজ ইট ইজ’, 'সত্যিকার চিস্তা।' এই অমানবীয় চিন্তার গতি ও প্রকৃতির কাছে মানবমন ঞ্রীড়নক মাত্র, মানবমনের চিত্তা প্রকৃতির চিন্তার আংশিক প্রতিফলনন মাত্র। আমরা সাধারণভাবে যখনই চিন্তা সম্বক্ধে চিন্তা করতে যাই তখন এ তব্ব্ব আমাদের সামনে আসতে পারে না—অনেক বাধা থাকার জন্য। সাধারণভাবে চিজ্তা করা বলনে আমরা কি বুঝি? প্রথম দৃষ্টিতে এ কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক বে চিত্তা হচ্ছে মানবের বিষয়ীগত, সাবজেকটিভ, মাথার মধ্যকার মানসিক ফমতার সমহার তার ভূয়োদর্শন, তার

সংবেদন，স্থৃতি ইচ্মা ইত্যাদির সমাহার ？আরও ঃ চিল্তা বনতে বুঝবো এক ধরননর বিশেষ ‘মানসিক কর্ম’ বেখানে ভাবনাওুনো নিয়ে নাড়াচাড়া হচ্ছে একটি বিশেষ ব্যাক্কির চেতনায় যেন চলছে এক নানা ছবির শোতাयাত্রা এক চলৎচিত্ত চনচ্চিত্র চমৎকার，চলছে নতুন নতুন তাসের বাজী। অথবা আরও，বে চিন্তা হলো এইসব ছবিগুনোর নাম দেওয়া－আইডিয়াগুলোকে ভাবনাগুলোকে ভাষার আকার দান－শব্দে ও পদে রূপ দিয়ে তাদের ধারণা বা কনসেপ্ট বানানো। তারপর এই মাথার মধ্যে বা ভেতরে এই ধারণা，ভাবনামৌন নিয়ে নাড়াচাড়া，নানাভাবে সাজানো গুছেনো—এই হল চিজ্ৰ। কিন্নু মাথার বাইরে এই বাত্তব জগতে যখন জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করি তখন আর সেই নাড়া－চাড়ার ক্রিয়াকে আমরা চিত্তা বলে মনে করি ন।। আমরা তাকে মনে করি চিষ্তা অনুযায়ী চলা কিছু কার্য মাত্র। ফলে আমাদের মনে হবে চিত্তা ওধু একটি প্রতিফলন মাত্র，একটি মানস ক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে মননষ，সে কি করছিন এবং কেমন করে করছিল তার একটা বর্ণনা নিজের কাছে দাখিল করে এবং যে সমস্ত আইন কানুন মেনে সে কাজটি করছিল সে সম্বন্ধে অবহিত হয়। হেগেল তার পৃর্ববর্তী কান্ট ও অন্যান্য দার্শনিকদের চিন্তা সম্বক্ধে এই চিষ্তায় অসষ্টুষ্ট হলেন। এই চিন্তাকে তিনি কুসংস্কার বলে উপহাস করলেন।

এই কুসংস্কারটি থুব প্রাচীন ও বিখ্যাত। কুসংস্কুরটির ভারতীয় প্রব্তা ভর্তুহরি


 চিন্তা। দেকার্তেও তাই ভাবতেন，（সি্তির একমাত্র প্রতিফল্লন হলো ভাষা। নয়া পজিটিভবাদীরা যাদের নেতা לু⿴্টে⿵冂 বার্দ্রাড্ড রাসেল，ভিদগেনস্টাইন，কারনাপ তারাও এই কুসস্ক্করটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছ্নে। তাদের কাছে এই চিত্তা মানেই নীরব বা সরব ভাষায় বাবহার। স্ফোটবাদ，রসবাদ，বেদান্তবাদ，প্রতীকবাদ， রবীক্রবাদ，জীবনানন্দবাদ ইত্যাদি নন্দনত大্রেরও দার্শনিক ভিত্তিমি এই কুসংস্কারটি অস্মুঞ রেথেছে। একে এরা বিশশ শতাব্দীর বৈষ্ঞানিক চিত্তার শেষ নিদর্শন বলে তুলে ধরতে চাইছেন। এবং শিক্পকলার নাম্ম নানা মার্কসবাদ বিশ্পাসীদের লেখাপড়ায় এই বিষয় গত ভাববাদের（অবজেকটিভ আইডিয়ালিজমের）অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কুসংস্কারটি সবলে ছুঁড়ে দিলেন হেগেল—ফিরে গেলেন স্পিনোজার কাছে।

এই কুসংস্কারটিই মক্র্রশক্তিতে বিপ্পাস নিয়ে আলে। এই জন্যে বেদকে মনে হয় অপৌরুষেয়। মনে হয়，বেদের সৃষ্টি নেই，আদি নেই，অনন্ত যুগ ধরে চলছে।এশেষ পর্যন্ত এমন একটি দর্শন তৈরি করে যাকে মনে হয় খুবই সফিস্টিকেটেড। অথচ যুগে যুগে এআবার বেশ－ও পালটেছে। সেই বেদের যজ্ঞবাদীরা তারপর মীম৷ংসা দর্শনের জৈমিনি থেকে আজকের দেরিদার পোস্ট－মর্ডানিজম্। শব্দ আর অর্থ্থর নিত্য সম্বক্ধ এরা মেনে নিয়েছে। আপনি ‘গরু’ উচ্চারণ করলেন। আপনার সামনে
 ধ্লেখ1，ক সৃষ্টি করে। প্রাচীন নৈয়ায়িকরা এদের ঠাট্টা করে বলেছিলেন，তাহলে তো
凶নু户ান আছ్，যা সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মৃল，সেখানে মন্ত্র উচ্চারণের আসন অর্থ এখান্নই। শেষ পর্যত্ত＇শব্দ＇ওদের কাছে পরম ব্রল্মের রূপপ নেয়। বাইবেলে＇শদ্＇ ঈশ্বর হয় এবং ঈশ্বর আবার শব্দ হয়। একটু ভেবে দেখলে，এটা আবার আদিম মানুচের কাছে এক ধরনের সতিও। যজ্ঞ যদি আওন এবং শিকারের সঙ্গে সংপৃক্ত হয়，এবং যজ্ঞফল অর্থাৎ সমবেত শিকার ও উৎপাদনলক্ক দ্রব্যাদি সঠিকভাবে কৃলমাতা বা কুলনেতার তর্ব্বাবধানে সমবেত গোষ্ঠীর সবার মধ্যে বণ্টিত হয়，তবে তো যজ্ঞ ফল এবং সেই অনুযায়ী মষ্ত্র উচ্চারণের ফলও দৃষ্ট হয়। হাতে হাতে মেলে।

কিত্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যজ্ভফল দৃষ্ট নয়। অতএব মন্ত্র উচ্চারণও দৃষ্ট নয়। উৎপাদন ভাগও নুকিয়ে ফেন্না হয়। এর অ－দৃষ্ট অধিকাংশ মানুষের অদৃষ্ট হয়।

আদিম সমাজে যঙ্ ছিন সম্মিলিত উৎপাদন ও বন্টনকে ব্রদ্জের কাছে，অর্থাৎ সমাজের কাছে（‘‘্রদ্ম＇－এর আদি অর্থ হলো সমাজ）চলে আসে। ফলে শঝ্মই ব্রদ্木 হয়ে যায়। শব্দ সব সময় অর্থবান হয়। শব্দ কখনই অনর্থক হয় না（আদিম মনুম সব সময় সত্যি কथা বলতে।। মিথ্যা বলতে পার্তে না）।

পরবর্তীকানে সংগঠিত পুরোহিততন্ত্র সং্থূ সন্নাসীর দল，পরোজীবী হয়ে এই শব্দের অর্রে নनত，যজ্ঞের ফলের অ－দৃষ্টত，অ－ দর্শন এবং তার সচেতন বা অচেতন ধ্র্য়্ণ ভাষণকে আপাত－বিষ্ঞান ও আপাত－

 হেসে উড়িয়ে দিতে পারতেন，ততটা সহজে，পারবেন আপনি রামকৃষ্ণ মিশন বা অরবিন্দ আশ্রম্মে সিক্কের গেরুয়াধারী বা শ্বেতাম্বরী অমুকস্বামী，অমুক আনন্দ， অমুক মহারাজকে উড়িয়ে দিতে। অথবা ক্যাথলিক চার্চের শ্পেতাম্বরী ফাদার যখন বলবেন，＂গড সেড，নেট দেয়ার বি লাইট，আ্যাডু দেয়ার ওয়াজ লাইট＂，তথন সেই সৃষ্টি তত্রেকে আপনি কি ‘বিগ ব্যাক্ক’ থিয়োরি দিয়ে হাস্যকর প্রমাণ করতে পারবেন ？

হেগেল দেখলেন মানবচিষ্তা কেবল মাত্র ভাষার মাধামেই একমাত্র ইন্দ্রিয়াগ্রাহা রূপ হিসাবে ব্যক্ত হতে পারে না। মানুষ যখন কাজ করে তথন সেগুলো চিত্তাশীল মানুষেরই কাজ। সেঞেলি মানব চিন্তারই আরও কয়েকটি বহিরগীয় ইন্দ্রিয়্রাঘ্যা বাক্তরুপ। একমাত্র মানুষ যখন কথা বলে তখনই কি সে চিস্তা করে। ভাষা—কথা বলা，বাক－চিষ্তার একটি সীমিত আংশিক রূপ－এই কथাটাই ছেগেন তুলে ধরলেন সমগ্র মানব ব্যবহারে，তার প্রয়োগে ও প্রযুক্তিতে এই চিন্তা বিধৃত，এই চিন্তা শিলীভূত－সংরক্ষিত তার শিল্পোদ্যোগে，তার কৃষিকর্ম্র। এই চিন্তা দেशায়িত হয়েছে তার রাষ্ট্র সংগঠনে ও তার ধর্মাচরণে। এই চিঙ্তা ঝলসে উঠেছে তার অস্ত্রশশ্শ্রে，

ঘর্র্রিত হয়েছ্ তার যc্রে ও হাতিয়ারে। এই চিশ্যাই মৃন্ময়ী মৃর্তি ষরেছে তার


 বাবহার, जার বহির সৃষ্টि, তার অত্তর সৃষ্টি, जার সজততা ও সং্ধৃতির



 পাওয়া यাবে না। মनবের কর্ম, जার কর্ম্র एলन, মান্সৃষ্ট বस্শুণ্জ, তার

 ন্যাফ্যের টপস্থপপা।



 ख્ર入 I

## বামিয়ান ও তালিবান，হিন্দু তালিবান．．．．．．

## গৌতম রায়

আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশে গ্গৌতম বুদ্ধের দেড় হাজার বছরের প্রাচীন পাথুরে মূর্তির উপর তালিবানদের কামান দাগার সংবাদে গোট বিশ্ব শিহরিত এবং ঙ্ক্রে। এই ক্কোভ স্বাভাবিক। প্রাচীন সভ্যতা－সংস্কৃতির নিদর্শন এমন বর্বরতার সঙ্গে একবিংশ শতাবীতে ধ্বংস হতে দেখলে ক্কোভ জগবে বৈকি！নিন্দায় মুথর সকনেই। ইউরোপের মধ্যযুগীয় কালাপাহাড় ‘বার্বার’দের সক্গে তুননা টানা এ ক্ষেত্রে অনিবার্য। অনিবার্য হু নরপতি অ্যাটিলা，ঢেঙ্গিজ খান，তৈমুর নঙ，নাদির শাহ，আহমদ শাহ আবদালি ও গজনির সুলতান মামুদের সঙ্গে তুলনাও।
 রোমানরা কী ভাবে জেরুজলেমে ইহদিদের্প স্চিনাগগ ধ্বংস করেছিন। থ্রিষ্টানরা কী ভাবে ধ্বংস করেছিল স্পেনের ইসলামি মিত্যকে। সুসভ্য ও সংস্কৃতিগর্বী ফরাসিরা
 চালিয়েছিন，নেপোলিয়ন বোন্গী্র্টের হস্তক্ষেপে যা কোনওক্রমে রক্ষা পায়， সে－ইতিতৃত্তও প্রসস্গত স্মরণ কর্রা দরকার। कী করে ভুলে যাও্যা সম্ভব দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় সমৃদ্ধ ঐতিহ্যশালী ইনকা，মায়া ও অ্যাজটেক সভ্যতা ধ্বংসকারী স্পেনীয়দের বর্বতার কথা ？অ্যাপাচি ইভ্ডিয়ানদের সভ্যতা যে নৃশংস অমানবিকতায় মুক্ত দুনিয়ার স্থপতিরা ধ্বংস করেছিলেন，তানিবান বর্বরতা তার কাছে নিতান্তই তুচ্চ। হাইতি－সহ ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞঞ্惟 আফ্রিকায় ফরাসি ভাগ্যান্বেষীরা যে বর্বরতার স্বাক্ষর রেখেছিল，পোহুুগলের জেসুইট যাজকরা ব্রাজিল ও আফ্রিকায় ভৃমিপুত্রদের ধর্মা্তরিত ও＇সভ’＇করতে যে বীভৎস ম্মশানশ্যা রচনা করেছিল， তালিবানদের বর্বরতা কি তার চেয়েও হিঞ্র্র ？বিধর্মী বা বিজাতীয় সভাতী－সংস্কৃতির নিদর্শন ধ্বংস করা বা চূরি সভততাভিমনেরই উল্টো পিঠ। সভ্যতাই এই বর্বরতাকে তার জঠরে প্রসবিত করে। যে বিজিত，বিজেতা যদি সভ্যতায় তার থেকে নিকৃষ্ট इয়，তবে এই ধ্বংস ও তাঔব আরও রুদ্রমৃর্তি ধারণ করে। তালিবানরা এ ক্ষেত্রে তাদের সব পৃর্বসূরিদের চেয়ে নিজেদের উeকৃষ্ট ও উন্নততর গণ্য করে। তারাই চূড়ান্ত বিজেত। অন্তত তাদের ধারণ৷ সে রকমই। অবশিষ্ট বিম্পের কাছে যা সমগ্র মানব সভ্যতার মৃল্যবান সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার，তালিবানদের কাছে তা বিজিত

পৌত্তলিকদের নিকৃষ্ট সভ্যতার বর্জনীয় আবর্জনা মাত্র। তাদে কী দায় আছে সেই আবর্জনাকে রিশ্ম করার?

বর্বরতার জন্য তালিবানদের সঙ্গে যাদের তুলনা করা হচ্ছে, তাদের প্রায় কেউইই ধর্মের দোহাই দিয়ে মূর্তি বা ধর্মস্থান ধ্বংস করেনি। বরং বিজিতের মনে ত্রাস সৃষ্ঠিই ছিল তাদরর তাণুবের প্রধান লক্ষ্য। অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মস্থান আক্রান্ত হতো ধর্মস্থান বলে নয়। ধর্মীয় কারণে নয়, সোনাদানার মতো ঐহিক ঐশ্রশ্বের মজুত ভাওার হিসাবে। সুলতান মামুদ তো অন্তত সেই কারণেই সোমনাথ মন্দির সহ একের পর এক হিন্দু উপাসনাগৃহ ধ্বংস করেছিলেন। উপাসনা ছাড়া আরও অনেক কিছূই সেथানে হতো, কিংবা বলা যায়, ৬পাসনা ছাড়া আর সব কিছুই সেখানে হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু পুরোহিতদের বঞ্চিত, বিক্ষুক্ধ অংশই লুপ্ননারীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসত, চিনিয়ে দিত গর্ভগৃহের অবস্থান, তার নীচে বানানো চোরা কুঠুরির হদিশ। সুলতান মামুদ আর যাই হোন, খুব ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন না, অন্তত ইসলামের প্রসারের জন্য তিনি এই লুঠতরাজ চালাননি। ঢাঁর লুঠ্নকর্ম অমুসলিমরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ঠ হবে এমন মূর্খ তিনি ছিলেন না। পরবর্তী কালে ঔরঙ্গজেব কিছू মন্দির ধ্বংস করেছিলেন বটে, তবে সেটাও ধর্মের কারণে নয়। ঠিক যে জনা ধর্মপ্রাণ মুসলমান হয়েও তিনি বেশ কিছ্ম ম্ষুজিদও ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। মন্দির হোক বা মসজিদ, তা পৃজার্চনার পবিত্র ক্টু্টিব্য থেকে বিছ্যুত হয়ে রাজদ্রোহ,


 করেছেন। তাই এই ওর্কজেব যর্খন একাধিক বিথ্যাত মন্দির-মঠকে নিষ্কর জমি দান করেন, রুষ্াবের্ষ্ণ বা সংস্কারের অর্থ জোগান, তাতে উগ্র হিন্দুব্র্বাদীদের অবিশ্ষাস জগলেও ইতিহাসের ছাত্রদের খটকা লাগে না।

তথাকথিত হিন্দू ভারতে কিস্ত ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার জন্য প্রতিধর্মীয় ধর্মস্থান ধ্বংস করার ডুরি-ভুরি নজির রয়েছে। বীরশৈবরা नিঙায়েতদের মন্দির ভেঙেছে, শাক্তরা বৈষ্ণবদের মন্দির ভেঙেছে, শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণবরা মিলে বা আলাদাভাবে বৌদ্ধ ও জৈনদের মঠ, আশ্রম, সংঘ, স্রূপ ভেঙেছে। ব্রাম্মণ্য হিন্দু ধর্মের প্রতি ভারতেতিহাসের বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ বে বৌদ্ধদের কাছ থেকেই এসেছিল, যেমন এসেছিল অসংগঠিত চার্বাকপষ্থীদের কাছ থেকেও। এই চ্যালেঞ্রেকে যে নৃশংসতায় হিন্দু কট্টরবাদীরা দমন করেছে, তালিবানদের লজ্জা দেবার পন্ষে তা যথেষ। গ্রাচীন কাশ্মীরের ইতিহাসকার কন্হ্ন রচিত আখ্যায়িকা ‘রাজতরগিনীতত এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর কথা আহে, যাদের নামই ছিল ‘‘দবোৎপাট্ননায়ক। নামেই প্রকাশ, এরা দেবালয় ধ্বংস করতো। হিন্দু রাজার রাজকোষ শৃন্য হয়ে পড়াতেই মন্দিরে

এমা দোগী লুঠ করে কোষাগার পূর্ণ করার এই উদ্যোগ। এ সবই，বলা নিষ্প্রয়োজন， l．।心10，जাগতিক কারণে ধর্মস্शানে আক্রমণের নমুনা，বিধর্মীর ধর্মবিশ্ষাসে আघাত
 আ！n：মণ কিংবা অনা ধর্মাবলম্ধীদের মঠ－মন্দির ধ্বংসের তাগব অনেক বেশি －্৷পা｜খখ প্ররোচনাপ্রসূত। নিজের গোষ্ঠী－ধর্মের প্রসার কিংবা পরধর্মের পীড়ন যার （．थ1 Aণा।

প্পধর্মে নিধনং শ্রেয়，পর ধর্ম্মা ভয়াবহ－এ ধরনের কোনও সুভাষিত কি ！সলামে আছে？বলা বাহল্য নেই। তবে তালিবানরা বামিয়ান বুদ্ধের মূর্তি ভাঙার ！乡রণণা কোথায় পেল？তালিবান প্রধান মো⿵্লা মহম্মদ ওমর বनছ্নে，ইসলামই ‘দদের প্রেরণা। এ কথা ঠিক যে বহ দেবতার পৃজা বন্ক করে কেবল ‘আল লাট’’ এর আরাধনা চালু করার জন্য হজরত মহম্মদ ৩৬৪টি মূর্তি ভেঙে দিয়েছিলেন। （．ঘাষণ করেছিলেন—এক আল্ না－ই－সত্য，আর সব মিথ্যা। কিক্তু ওই একবারই। তাঁর গোটা ধর্মীয় জীবনে আর কথনও তিনি পৌাত্তনিকতাবাদীদের উপর খড়গহস্ত হননি। বরং কোরানে সর্বাদাই অন্যের ধর্মবিশ্ধাসকে শ্রদ্ধা করতে，সছ্য করতে তলা হয়েছে। ‘কোরান স্পষ্ট বলেছে—‘তোমার ধর্ম তোমরা কাছে，আমার ধর্ম আমার
 কিস্ট অมুসনমানকে মূর্তিপৃজা থেকে নিরস্ত কিংী কা তার পৃজিত বা নির্মিত মৃর্তি ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ মহম্মদ কখান্ণ＂দেননি। বরং মহম্মদের প্রয়াণের পর
 যে，খ্রিস্টানদদর গির্জা，মা মেরি ওওিতর মূর্তি বা মুরাল，ক্রুশ কিছूরই কোনও ফতি করা হবে ন।। এক ইহুদির শবর্শ্রার সময় মহম্মদ শ্রদ্ধাবশত উঠে দাড়়ালে তাঁর সঙ্গীরা যখন অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল，ও তো মুসলমান নয়，তিনি তাদের পান্টা প্রশ্ন করেছিলেন，তা বনে তো ও কম মানুষ নয় ？অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলপ্বীর প্রতি এই সম্মান ও শ্রদ্ধা মহম্মদ আগাগোড়া অনুশীলন করেছেন। আর সে জনাই তাঁর জীবৎকালেই ইসলাম আফগানিস্তানে প্রবেশ করলেও এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী খালেদ ইবন उয়ালিদ সদলে আফগানিস্তানের বহ মনুষকে ইসলামে দীক্ষিত করনেও বামিয়ান বুদ্ধরা কখনও বিপন্ন বোধ করেনি। খ্রিস্টীয় দশম শতকেই কার্যত গোট আফগানিস্তান তার বৌদ্ধ অতীত পিছনে ফেলে মুসলিম হয়ে যায়। তার পরে ছ্লরা ছড়াও চেস্গিজ，তৈ্যুর，মামুদ，মহম্মদ ঘোরি，নাদির শাহ，আহমদ শাহ आবদালি，সকলেই আফগানিস্তান শাসন করেছে। কেউই কখনও পৌতনিকতার বিরোধিত করতে গিয়ে বুদ্ধমৃতি বা বৌদ্ধ সংঘারাম ধ্বংস করেনি। কারণ ইসলামে তেমন কোনও নির্দেশ ছিন না।＇মূর্তিপুজো ক＇রো না’—এমন নির্দেশ বিশ্ধাসীদের খ্রতি নিশ্চয় ছিল। কিম্ব＇যারা মৃর্তি পুজ্জো করে，তাদের মৃর্তি ভেঙে দাও＇－এমন

ফজোয়া কোরান-হাদিশে কোথাও নেই। সে জনাই ইরান, মিশর, এমনকী পাকিস্তানও কিছ্রেট বিলম্বিত প্রতিক্রিিয়ায় বামিয়ান বুদ্ধের উপর তালিবানি তাগুের নিন্দা করেছে। ভারতের একের পর এক মুসলিম নেতা ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, অসংখ্য মসজিদের ইমাম, মুসলিম পার্সোনাল ল’ বোর্ডের চেয়ারম্যান তালিবানি হামলার কঠোরতম নিন্দা করেছ্নে। শায়ের রচনা করে উর্দু কবি বলেছ্নে-‘জমিন পর গির রহে হ্যায় ঘর খুদা কে, ফরিস্তে আসমান পর রো রহে হাঁয়।' চুপি-ূুপি নয়, সাংবাদিকদের বৈঠক্থানায় ডেকে নয়, এই ধিক্বার জ্ঞপনের জন্য মসজিদের ইমামরা বেছে নিয়েছিলেন ইদের নমাজের লগ্নটিকে, যথন কোটি-কোটি মুসলমান ইমামে কথা ওনতে মসজিদ প্রাঙ্গণে সমবেত। তালিবানি অপকাত্তকে ইসলামবিরোধী আথ্যা দিয়ে তাঁরা যে আধ্যাখ্যিক সততা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেছে, তা অনুকরণীয়। মুসলিম বিশ্ব যে তালিবানদের পাশে নেই, সেটাই যেন এর ফলে আরও প্রকট হয়ে গেছে।

তা সন্ব্রেও যে তালিবানরা তাদের মৃর্তি ষ্বংসের সিদ্ধান্তের অবিিল থেকেছে, তার কারণ ইসলামের পবিত্রতা সম্পর্কে তাদের ভ্রাস্ত ধারণা। মূলত পাকিস্তানের বিভিন্ন মাদ্রাসায় কোরান-হাদিশের পাঠ নেওয়া এই অর্রশিক্ষিত উলেমাদের মনে হয়েছে, ইসলামের শুদ্ধতা রক্ষা করতে গেলে বিঝ্ব্বু পৌতলিকতামুক্ত করতে হবে এবং তা করার দায়িত্ত যথার্থ মুসলমান হিসা巴ẹ তাদের উপরেই বর্তেছে। ইরান,


 সময়কার অপাপবিদ্ধ, সরল ইসর্লামকে অবিকল পুনরুজ্জীবিত করতে।এজন্য তারা এমনকী দেশীয় ঐতিহ্যের বিরোধিতায় দাঁড়াতেও প্রস্তুত, প্রস্তুত অনৈসলামিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতেও।

তাদের আফগান পূর্বপুরুষরাই যে হেরাট, কান্দাহার, বামিয়ান ও কাবুলের বৌদ্ধ মূর্তি ও সংঘারামগ্তলি দীর্ঘ সাধনায় গড়ে তুলেছিলেন, এগुলির সক্গে যে জড়িয়ে রয়েছে সেই পৃর্বসূরিদের আধায্ঘিক সাধনা, তাদের শিল্পী ও কারিগরদের অতুলনীয় দহ্ষতা ও অনুপম নন্দনচেতনা, এ সব কথা তালিবানদের বলে কোনও লাভ নেই। यদি তালিবানরা কোনও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হতো, যদি গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত আফগানিঙ্গানের অর্থনৈতিক উজ্জীবন ও পুনগ্গঠনের ব্রত হতো সেই নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের মর্মবশ্তু, তবে দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিঘ্ন তাদ্দর কাছে মূন্যবান পরিগণিত হতো। তখন দেখা দিত ঐতিঘ্য সম্পর্কে স্পর্শকাতরতা, ঐতিহ্যরম্ষায় সংগঠিত ও পরিকল্পিত উদ্যোগ। অতীত ঐতিহ্য তখন আফগান জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যৎ বিকাশ ও অগ্রগতির প্রেরণা হয়ে উঠত। কিস্তু তালিবানরা

সে পূনनর কোনও ধর্মনিরপেশক এজেন্ডা নিয়ে কাবুলের মঞ্চে অবতীর্ণ হয়নি। అাদদর কাছে তাই ইতিহাসচেতনা বা ঐতিহানুরাগ প্রত্যাশা করে লাভ নেই।

গলিবানদের বর্বরোচিত ধ্বংসলীলার নিন্দায় বিপ্পবাপী ঐকতানে ভারতের, [^শেষত ভারতীয় পার্নামেন্টের গলা মেনানো অনেকের কাছেই বিসদৃশ ঠেকেছে। ખারাতীয় সংস্সদ একটি সর্বসম্যত প্রস্তাব নিয়ে বামিয়ান বুদ্ধমৃর্তি সহ যাবতীয় आফগান প্রড্রনিদর্শন নিরাপদ রক্ষণারেক্ষণের জনা ভারতে নিয়ে আসার প্রস্তাবও রাষ্ট্রপুঞ্পের কাছে দিয়েছে। আট বছরের কিছ্ম বেশি আগের এক দিন এই নির্বাচিত ভারতীয় সংসদই কিষ্ঠু মাত্র সাড়ে চার ঘন্টায় সাড়ে চারশো বছরের প্রাচীন একটি ইসলামি স্থপ্যের ধৃলিসাৎ হওয়া নীরবে প্রত্যক্ষ করেছে, সেই ধ্বংসযজ্ঞে প্রকারান্তরে পৌরোহিত্য করেছেও বলা যায়। যারা সরাসরি অকুস্থলে হাজির থেকে সে দিন ধ্বংসোন্মাদ উগ্র হিন্দু করসেবকদের বাবরি মসজিদ তঁড়़িয়ে দিতে উৎসাহ দিয়েছিল, মসজিদ ষ্বংসের পর প্রকাশ্যে উম্মাস ও হর্ষ প্রকাশ করেছিল-নিয়তির কী বিচিত্র পরিহাস-তারাই আজ ভারতীয় সংসদে তালিবানদের নিন্দাপ্রস্তাবের বয়ান রচনা করেছে। আরও চমকপ্রদ ঘটনা, ধর্মনিরপেক্ক বামপছ্থীরা সেই প্রস্তাব অনুম্মেদনও করেছেন। একুশ শতকের সৃচনায় বামিয়ান বুদ্ধের মৃর্তি ধ্বংস করার চের্যে বিংশ শতকের শেষে বাবরি মসজিদ ষ্বংস্ক্কেরা কি কম বর্বরতা? যে নিজ্রে

 নথিভূক্ত করাবার চেষ্টে করেননি, ব্রু সুসলিম মৌলবাদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক


বে হিন্দূহ্বরাদীরা আজ ভীর্রতভাগ্যবিধাতা, তাদের অনেক কর্মসূচিই অথচ তালিবানদের কাছ থেকে সরাসরি ধার-করা বনে মনে হয়। তালিবানদের মতো তারাও চায় না মহিলারা পর্দ ছেড়ে পুরুষের পৃথিবীতে সমান মর্যাদা ও দষ্ষতায় প্রত্দ্বন্দিতা করুক। তাদের মতে, যেমন তালিবান এবং নাৎসিদের মতেও, মেয়েদের স্থান রান্নাঘরে এবং স্বামীশয্যায়। শিক্ষা মেয়েদের জন্য নয়, চাকরি তো নয়ই। রাঙাঘাটে মেয়েদের বেশি ঘোরাঘুরি না করাই ভাল, থোলামেলা পোষাক তো একেবারেই পরা উচিত নয়। এই গরমের দেশেও ওতে নাকি ছেলেদের প্রবৃত্তিকে উস্কে দেওয়া হয়। আধূনিক শিক্ষা অর্থাৎ বেদে-উপনিষদে-পুরাণে-সংহিতায় নেই এমন শিক্ষা না দিলেই ভাল, মৃত ভাষা সংস্কৃত এবং হিন্দু নৈতিকতার চচাই হওয়া উচিত ভারতীয় শিস্মার মেরুদখ, সেই সঙ্গে বৈদিক গণিত। তা বনে আবার বাৎস্যায়ন, কালিদাস, মাঘ, ভাস, জয়দেব পড়লে চলবে না, ওতে আবার চরিত্র নষ্ঠ হয়ে যাবে! তালিবানরা যেমন কোরান-ছাদিশের বাইরে পাঠ্য কিছ্রে অস্ত্রিই স্বীকার করে না। সংস্ক্ততির ব্যাপারে কোনও উদারনৈতিক বহৃত্ববাদ তালিবানদের

মতোই হিন্দু মৌলবাদীদেরও ভয়ানক অপছন্দ । সামাজিক আচরণেও সনাতনপছী হওয়া ভান, জন্মদিনের ওভেচ্ছা ঞাপন, কার্ড পাঠানো, বিবাহবার্ষিকী উদ্যাপন উত্তরবৈবৈাহিক মধুচক্দ্রিমা যাপন ইত্যাদি পাশ্চাত্য অবক্ষয়ের লক্ষণ, ছেঁটে ফেলতে পারনেই ভাল। আর প্রাক-বৈবাহিক সহবাস, বিবাহ-বহির্ভূত সহবাস, নারীর যৌন স্বাধীনত-এ সব কथা ওনলেও পাপ!

দৃষ্টিভঙ্গির এত স্যুজ্যের জনাই তালিবানদের সন্গে গোঁড়া হিন্দুদের তুলনা শুরু হয়েছে এবং ‘হিন্দু তালিবান’ শব্দটি জনপ্রিয় হচ্ছে। ধর্মীয় অসহিষূততার বাপারে তালিবানদের সঙ্গে হিন্দু গোড়াদের এমনকী পরিমাণগত পার্থকাও নেই, ঞুণগত পার্থক্য তো ছিলই না। গুজরাতে যে ভাবে বিষ্ধ ছিন্দু পরিষদ, বজরঙ দল ও আর এস এস খ্রিস্ট্রর্মে অত্তরিত জনজাতীয়দের নিঘ্রহ করেচে, নালদর বাইবেল পুড়িয়েছে, গির্জা ভেঙেছে, পাদ্রি ঠেঙিয়েছ্, সন্ন্যাসিনী ধর্ষণ কৃরহ্, তাভ্ত অহিন্দুদের কাছে হিন্দু কতখানি আকর্ষণীয় জ গ্রহণীয় হয়োছে কে জানে, তবে হিন্দু ্ৃকে যে ভারতের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে প্রডিষ্ঠা করা গগাজ, তাত সংশ্য় নেই। ওড়িশায় হিন্দুচ্বের এই আশ্মপ্রতিষ্ঠা থ্রিস্টান মিশনারিদের জীবশ্ত আগூান পুর্ডিয়ে মারার মধ্য দিয়ে অর্জিত। সেই পৈশাচিক হত্তাক্ণেরে নয়কক যখন হিন্দূ সমাজে পুরাণপুরুষের মর্যাদা পেতে থাকে, নিরক্ষর গ্রামবাষ্సীদরর মধ্যে রটিত্যে দেওয়া হয়




অনা ধর্ম এবং সেই ধর্মাবলষ্ধীবর্র সম্পর্কে তালিবানি অসহিষ্ণত প্রকাশ পেতে দেথেছি মকবুন ফিদ্দা एসেন চিত্রিত নগ্নিকা সরম্বতীর বিরুদ্ধে বজরস্গ আস্ফালনে, কাওয়ালি গায়ক নসরত ফতে আলি খান এবং গজন গায়ক গুলাম আলির অনুষ্ঠান ভণ্ডুলে শিবসৈনিকদের জभিয়ানায়। তালিবানরা আফগানিস্তানের বৌদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল নয় বলে তাদের সে সমালোচনা হচ্ছে, ভারতের ইসনামি ঐতিহ্য সম্পর্কে বিদ্বেষ ও ঘৃণার মনোভাব পোষণ করার জন্য একই ধিক্কার তো হিন্দু মৌলবাদীদেরও প্রাপ্য। ভারতের ইতিহাসকে কেবল হিন্দু গৌরবের ইতিবৃত্ত বনে ভেবে নেওয়ার ফলে মধ্যযুগের সমৃদ্ধ ইসলামি সংস্কৃতি-সভ্যতার ঐশ্বর্যকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এতে যে ভারতীয় সভাতাই আরও রিক্ত হয়ে পড়ে, মোলবাদীদের তা কে বোঝাবে? ভারত থেকে কেড়ে নেওয়া হোক তার ছশো বছরের মুসলিম শাসনের ইতিহাস, সুলতানি ও মুঘল স্থ|পত্, মুঘল চিত্রকলা, হিন্দূস্তানি মার্গসभীত, ফার্সি ও উর্দুতে রচিত অনুপম কাব্যসাহিত, শের শাহ-টোডরম্মর রাজস্বনীতি। ভারতীয় সভ্যতাই কি তাতে আরও দরিদ্র হয়ে যারে না? এ সব কেড়ে নিলেও তো কেড়ে নেওয়া যাবে না সত্য পির, মনিক পিরকক, সেনিম চিস্তি,
 ．০\％jস্গলিম ইতিহাস থেকেও হিন্দু অর্জন ও কৃতিত্বের কণা খুঁটে বের করার， jসালম শাসকদের বিরুদ্ধে হিন্দু বিদ্রোহীদের বীরগাথা রচনার। আর তা থেকেই ｜শ｜1｜｜জ，রানা প্রতাপ，গোবিন্দ সিংহের পুরাণকথার সৃষ্টি，আকবর－মান সিংহের โিかった বারো ভূঁইএার কাল্পনিক প্রতিরোধের অতিরঞ্জিত উপাখ্যান，আর তা নিয়ে দ্গাদশ তুর্কি অশ্ষারোহীর বিক্রুমে পরাস্ত বাঙালি রাজবৃত্তের（লঙ্ষণ সেন）গ্মানি অপনোদনের জনা রচিত আঘ্মরতি！

তালিবানদের নিন্দায় ভারত যত উচ্চকণীই হোক，ধর্মীয় অসহিষুণার বিরুদ্ধে কথা বলার নৈতিক অধিকার অটলবিহারীর ভারতের নেই। বামিয়ান বুদ্ধের ভগ্মাবশিষ্ট মৃর্তি সংরক্ষণের প্রস্তাবও সুদর্শন－অাড্বাণীর ভারতের নেই। কেননা তারারা যথন এই প্রস্তাব দিচ্ছেন，তখনই দিল্লির কুতব মিনার চত্বরে একটি প্রাচীন মসজিদ প্রাঙ্গে সংঘ পরিবারের লেঠেনরা গণেশমৃর্তির সামনে যজ্ঞ আয়োজন করছছ। কাশী ও মথুরা থেকে মসজিদ অপসারণ বা ভাঙার কর্মসূচি সংঘ পরিবার এখনও বাতিল করেনি，কেবল বি জে পিকে সংসদীয় গরিষ্ঠতা টিকিয়ে রাখতে সাহাযা করার জন্য সাময়িকভাবে মুলতুবি রেথেছে। ভারতের শাসক দল বি জে পিও কখনও হিন্দুত্বের এজেন্ডা，রামমন্দির নির্মা র্রু কাশী－মথুরার মসজিদ ষ্বংসের কর্মসূচ্চি খারিজ করার শপথ নিচ্ছে না，কেবল কেক্যোলিশন রাজনীতির বাধ্যবাধকতার জন্য তা স্থগিত রাখার কথা বলছে। এব্র৩স্ধ্যে কোনও লুকোছাপাও নেই，যেমন নেই তালিবানদের প্পৗত্তলিকতা－বিক্রি⿵冂卄丨匕刂তায়। সুতরাং এমন একটি সাম্প্রদায়িক শাসক গোষ্ঠীর হাতে প্রাচীন সত্তুর্ত্রীর স্মারক নিরাপদ থাকবে，এ বিষয়ে নিঃসংশয় হఆয়া কঠিন। অবশ্য বুদ্ধমৃর্তি বলৈইই হিন্দুড্ববাদীরা এত দরদি হয়ে পড়েছে। একদা বৃদ্ধ ও তাঁর ধর্মের সঙ্স যত প্রবল সংঘাতই হয়ে থাক，এখন তো আর ভারতে যথথষ্ট সংখ্যক বৌদ্ধ নেই，শিথদের মতো যাঁরা হিন্দু ধর্ম থেকে স্বাতন্ত্রের বেয়াড়া দাবি তুলে বসবেন，বিষ্ণুর অবতারে রূপান্তরিত করেও যাঁদের তুষ্ট করা যাবে না। যদি পরিস্থিতি তেমন হতো কিংবা যদি আম্বেডকর অনুগামী নয়া－বৌদ্ধরা শক্তিশালী সামাজিক－অর্থননতিক ও ধর্মীয়গোষ্ঠী হিসাবে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত থাকত，তবে কিছুতেই আডবালী－যোশীরা ভগ্ন বুদ্দমৃর্তির শোকে এত উতলা হতেন না কিংবা তালিবানদের প্রতি পবিত্র ক্রোধে এত উদ্দীপু বোধ করতেন না। বামিয়ানের আক্রান্ত স্মারকগুলি যদি কোনও ইসলামি সভ্যতার প্রত্ףনিদর্শন হতো，বাজপেয়ীদের বয়েই যেত সেতেনির সুরক্ষার জন্য বিচলিত হতে！বামিয়ানের ঘটনায় ভারত সরকারের উদ্বেগ ও নিন্দাবাদকে অতএব ওুরুত্ব দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

ইউরোপ－আমেরিকার সুসভ্য，শ্বেতাঙ পাশ্চাত্য জনমতেরও কি অধিকার আছে जালিবানদের ভর্ৎসনা করার ？এরাই না এই সে দিনও কৃষ্ণাগদের ক্রীতদাস বানিয়ে

খািয়েছে, মেরেছে, উজাড় করেছে? এরাই তো বরবৈষষম্যকে রাষ্ট্রনীতি হিসাবে অনুঙীলন করার অমানবিকতা দেথিয়েছে। এথনও কৃ-ক্রম-ক্রান কিংবা স্কিনহেডএর মতো বর্ণবিদ্বেবী সষ্ত্রাসবাদীদের পৃথিবীর মাটি থেকে নির্মূল না করে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে, ‘এথনিক ক্বিনজিং’ চালিয়ে আঙ্ত. জনগোষ্ঠীকে ‘নেই’ করে দিচ্ছে। এদের কধ্ঠে সভ্যতাভিমানের উচ্চারণ, স়্যতার অমূन্য নিদর্শন নষ্ট হওয়ার সন্তপ্ত শোকগাথা অরওয়েলীয় প্রতারণার মতো নির্মম ঠেকে না?

## অনীশ সংস্কৃতি—আধুনিক জীবনের অপরিহার্য সংস্কৃতি

সयীরণ মজুयদার

মানুষের ভাবনায় ঈশ্বরকেল্দ্রিক চিষ্তা বহ্থবিচি্র পথে, বহ্ৃিিচ্ত্র রূপে সঞ্চালিত হয়ে বিশ্পের প্রায় সমস্ত ধ্যান-ধারণাতেই প্রভাবিত করে এসেছে। ঋশ্বরচিন্তা মানব প্রজাতির একাকী দীর্ঘ পথ চলার পর এক অভিনব ঢেত্নার ফলশ্রুতি। একেশ্পর চিস্তা জটিল সমাজজীবনের বুদ্ধিবাদী চৈতন্যের। সামাজিক জীবনে জটিলতা দেখা দেবার পৃর্বে লক্ষ লক্ষ বছরের অরণ্যজীবনে মানুষ একমাত্র নিজের কর্মক্ষমতাকেই অবলম্বন করেছে। কোন দয়ালু ঈশ্বর তার হাত ধরতত এগিয়ে আসে নি। মাত্র কয়েক
 দৈব শক্তির কল্পেনা করেছে। দার্শনিক বিলেষের্ণ্রের অনেক নিরুত্তর প্রশ্নে ঈপ্বর বর্ণনা নানা শૂন্যস্থান পুরণের জন্য প্রয়োজনীষ্ঠী ইয়ে দেখা দিয়েছে। অবাস্তব অশ্বরকে

 আশ্রয় রূপপ ধর্মের ঈপ্বরকে অবলম্বন করেছে। সচ্ছল শিক্ষিতেরা আকাঙক্ষার উত্তরে ঈশ্ষরে বিশ্ধাস স্থাপন করেছে। স্বত্নবানের অধিকারের স্বা্থে ঈপ্বর ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতিভূ হয়ে উঠেছে। তাই লদ্ম লক্ষ বছরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক যুগে প্রয়োজন না হলেও বিগত কয়েক হাজার বছরের সাংস্কৃতিক পরিমজুেে ঋশ্বরের একচ্ছত্র অধিকার।

অস্ডিদ্রহীন ঈপ্বর যেহেতু এক চিষ্তা-আপাতন তাই ঈপ্পর চিক্তার আবির্ভাবের পাশাপাশিই অনীশ ভাবনারও আগমন। সেই চিন্তা এসেছে সমাজ বাস্তবতার উর্ধ্ব থেকে ব্যক্তিগত মননের ফলশ্রুতিতে। ইতিহাসে সে স্বাক্ষে যথেষ্ট গভীর।

মানুভের সর্বাপেক্শ সুগভীর মননের ক্ষেত্র হল দর্শন। দর্শন-চিষ্তায় সুত্রপাত থেকেই ঔশ্বরের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলক্ধি হয়। यদিও সে চিষ্তা সমাজজীবনের আচার-অনুষ্ঠান প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক ঈশ্বর-চিষ্তাকে তেমন প্রভাবিত করতে পারে নি। এই চিক্তাসূত্রের ক্রমবিকাশে এক সময় দর্শনের জগতেই ঘোষণা করতে শোনা যায় ‘ঈশ্ৰর মৃত।’ আর বিংশ শতাব্לীর আধুনিক দর্শন তো চার্বাকেরই কষ্ঠস্বর।

মানবসমাজের রাষ্ট্রব্যবস্शায় রাজা ঋপ্ধরের প্রতিনিধির মুকুট পরেই শাসনদঔ
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ג8 Www.amarboi.com ~

তুলে নেয়। তবুও ৰর্ম ও রাজশক্তির ভিতর একটা প্রাধান্যের টানাপোড়েন সব সময়েই লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় সমাজ্েে ধর্মের প্রতিনিধি মুনি-ঋষি এবং শাসক রাজার ভিতর দ্বন্দ্র থাকলেও সখ্যতার সম্বন্ধ স্থপপিত হয়ে এসেছে। ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতির অভিন্ন অবস্থা গড়তে গিয়ে খলিফার ধারণা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ্রীষ্টান পোপ আর পশ্চিমী রাজাদের ভিতর ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্ধ প্রকট ও সংঘাতময় হয়ে উঠেছে বারবার। লৌকিক ধর্ম, রীতি-্ীতি আচার-অনুষ্ঠান যখন নীরবে বিশ্ষাসের অচলায়তন ধরে রেখেছে, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম তখন বারেবারে ফরমানের থাবা উদ্দ করে ধরে শাসন করে এসেছে সাধারণ মানুষকে আর বারবার চেষ্টা করেছে রাজমুমুটকে স্পর্শ করবার।

আধুনিক ইউরোপে নিত্য-প্রয়োজনীয় সষ্ডারের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং যুক্তি বিজ্ঞনের ক্রমোন্নতি ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মীয় বিধানের উপস্থিতিকে প্রতিবন্ধক রূপে উপলক্ধি করল। এর আগে রাজা না পোপ-প্রাধান্যের এক স্বত্ব আশ্যপ্রকাশ করে। বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রশক্তি এই পরিস্থিতিতে ‘নো পাসারণ’ বলে ধর্মকে তার সামনে পা বাড়াতে দিল না। রাজকার্যে ধর্মের হস্তক্ষেপের অবসান সৃচিত হল। সমাজের অন্তত একটি ক্ষেত্রে চিহিত হল ধর্মের প্রথম পরাজয়। आবির্ভূত হল অনীশ রাষ্ট্র। আক্ষরিক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের কার্যকল্লূপে কোনরকম ধ্মীয় হস্তক্ষেপ
 গণন্ত্ত্র।
 যেখানে অনীশ সংস্কৃতির বিকাগ্র অআনিবার্य হয়ে উঠল। आধুনিক যুগ এই ধারাবাহিকতার ফলশ্রুতি।

বর্তমান পৃথিবী এমন এক সময়ের মধ্যে প্রবেশ করেছে যেখানে অনেকগুনি প্রত্য়কে আর পাশ কাটিয়ে ঢ়লার উপায় নেই। ধর্মবোধ তার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবম্ধক হয়ে উঠচে। সেই চিঁ্তা ও চেতনামূলই চিহ্হিত করে দেয় একটা সমাজ যথেষ্ট আধুনিক কিনা। অর্থনৈতিক অগ্রসরতার তারতম্য এবং ধর্মীয়-শাসন-মুক্তির স্তর-তারতম্য দেশে দেশে আধূনিক মননুষের্ বৈশিষ্টেয পার্থক্য গড়ে দেওয়া সৰ্বেও আজকের পৃথিবীর আধুনিক জীবনে এমন কতকওুলি প্রত্যায়কে অবলম্বন করতেই হয় যাকে বাদ দিয়ে মানুষ্রের সার্বিক বিকাশ ভাবাই যায় না।

লক্ষ লম্ষ বছর আগের মননমের চিস্তা নির্দিট্টভাবে জানার উপায় নেই। তরে প্রত্ম স্বাক্ষর থেকে বলাই যায় যে তথনকার চিষ্তার প্রাধান্যে ছিল ‘অস্তিত্বরক্ষ’। নিরাপত্তা ও আহার নিয়ে ভাবনাই ছিল্ প্রধান। সংস্কৃতির রূপাাতুরে আহার্য সংগ্রহের উপায় ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিবর্তনই ছিল মূল। সৌন্দর্য চিন্তা-অস্তের অঞ্গসজ্জা, দেহচিত্রণ, বস্ত্র, গৃহ, ব্যবহার্য সামগ্রীর সৌন্দর্য বিধানকে ঘিরেই বিকশিত হয়েছে। কোন ধর্মবোধ ঐ সময়ের সাংস্কৃতিক যুগওুলিকে আচ্ছন্ন করে নি।


 भা|্ল जौবन ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন ঈমরের কৃপাধীন।

ম সাযুগের পর থেকে প্রধানত পাশ্চাত্য চিন্তায় আনোড়ন দেখা দেয়। এক সময় ওid-fবজ্ঞেন রর্চাই মানব সমজ্রের কেন্দ্রীয় কর্তব্য বলে চিহিত হয়। 'জ্ঞানই শক্তি’ গা.ন !ঘাষিত হয়। দর্শনও বিজ্ঞান চিজ্তাকে অবলম্বন করে।

जাবনা এল, উৎপাদন ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও তা থেকে মানুষের জন্য এক সম্পদশালী ভবিষ্যৎ নিয়ে আসার। এই চিত্তার কেন্দ্রে এসে দাঁড়াল সমাজ উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক। ঘোষিত হল ‘‘ख্রেণী-অবসান’।

এল, ঈশ্পরকে দূরে সরিয়ে রেথে মানবকেক্দ্রিক ভাবনা। শোনা গেল, 'সবার উপর মানুষ সত্য'র ঘোষণা। এ-চিত্তা এতদূর প্রসারিত হল, যে এই বিপ্প্রস্মাঔ সৃষ্টির লক্ষ্যই ছিল মানব প্রজাতির আবির্তাবকে সষ্তব করে তোলা, তাও বলা হতে লাগল। পৃথিবীকে কর্ষণ করা হতে থাকল অন্য <োন শর্তকে গণ্য না করে সব কিছুই মানুমের জন্য সংগ্রহের দৃষ্টিডসিতে। অनীক ঈশ্বর প্রতিস্থাপিত হল চৈতন্যের সর্বোচ্চ উন্নত রূপ মানুষের দ্বারা।

সর্বাধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে অনীশ সংস্কৃতির ব্ক্রীয় পরিবেশে আজ চিস্তামৃল হয়ে
 ব্রদ্মাণে প্রাণ হল সর্বাপেক্ষ দুর্নভ। এক্কক্কোষী প্রাণ থেকে মানুষ পর্যন্ত। প্রানী উস্ভিদ
 স্থাপন করাই হবে এ-যুগের বৈশিষ্টি। অনীশ সংস্কৃতির এটাই চিক্তামৃল। সৃষ্টির জনাও ঈশ্মরের দিকে তাকানো নয়, এই প্রকৃতির রসায়নে সৃষ্টির স্রষ্টাও হবে বিকশিত চৈতন্যের মানুষ। সৃষ্টি রহস্য আবিষ্কারের শক্কিতে।

বর্তমানে গোট পৃথিবীর বিমমানবের বসবাসের উপযোগী হয়ে ওঠার জন্য বে নিরস্তু প্রয়াস চলহে তার কর্মপ্রবাহের নানা রূপতা লঙ্ষণীয়। সেগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত আবার স্ববৈশিষ্টসস্পন্ন। আধূনিক এ-যুগের সেই ধারাঙ্লি দশটি প্রধান রূপে চিহ্তিত হতে পারে। আধুনিক সংবেদনা এই চিস্তা উদ্ֵত কর্মধারার পরিস্যুটটের উপর নির্ভরশীল। সেই দশটি বিষয় হন : যুক্তি-বিচারবোধ, বিজ্ঞানমনস্কতা, গণতস্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবতা, সামজিক ন্যায়, পরিবেশ চেতনা, নারীমুক্তি, ব্যক্তিমুক্তি ও বিশ্রবোধ। এই বিষয়গুলিই হন এ যুগের পরিশীলিত ধারণার অন্তর্নিহিত জ্ঞানমুল। বর্তমান যুগের ভবিষ্যৎ উত্তরণের চরিত্র নির্ধরিিত হবে এই জ্ঞানমূলের উপর ভিত্তি করে করণীয়ের সাফল্যের উপর। অনীশ সংস্কৃতি হন এই দশটি জ্ঞানমূলের চিত্তা-প্রভাবিত সংস্কুতি। অনীশ যে চেতনার উন্মেষ-প্রতাশী তা ছল প্রাণ-প্রকৃতির অপ্গাঙ্গী গুরুল্গের চিন্তামৃল। এককোবী প্রাণ থেকে মানুষ পর্যশ্ত

এবং তার সাথে সম্পর্কিত এই জড়-প্রকৃতির সার্মগ্রিক অস্তিত্-বোধই হন অনীশ সংস্কৃতির চিস্তামূল। মানুষের অস্তিত্রের অনুকুল বিশ্বভাবনা থেকে গোটা প্রাণ প্রজাতির অনুকৃল বিশ্ষভাবনা অনেক বেশি গুরুড্রপৃণ্গ।

অনীশ সংস্কৃতির সাথে ঈষ্ষরের বিচ্ছেদ এবং ক্রুমাগত দূরত্ন রচ্না অনিবার্य। ঈশ্পরকেন্দ্রিক ধর্মের স্বভাবতই দশটি ঞ্ঞানমূলের সাথে দ্বন্দ্ময় সম্পর্ক। এই দশটি জ্ঞনমৃনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কার্यক্রম যা আধূনিক জীবনের আরক ধারা তা ধর্মের অপ্রয়োজনীয়তত ও অপসৃয়মানতাকে অনিবার্য করে ঢুলবে।

## যুক্তিবিচারবোধ

মানুষের জ্ঞান তার পারিপার্শ্পিকের সাথে সক্রিয়তা-নক্র। জড় ও চৈতন্যের গতিপ্রকৃতি ও তার আচরণের সাথে মস্তিক্কের প্রতিক্রিয়া থেকেই প্রাথমিক যুক্তিবোধ গড়ে ওঠে। যুক্তির সুক্ষ্মত ও বিস্তার বুদ্ধিবাদী, বিচারবাদী মন গড়ে তোলে। যুক্তি এক অর্থ্ প্রকৃতির পর্যবেক্ষণে মস্তিক্ক-ক্রিয়া। ভাষার বাক্যবিন্যাস ব্যাকরণের য়ক্তিসিদ্ধতার পথ ধরে অগ্রসর হয়। যুক্তিহীন ব্যাকরণে অক্ষর ও শব্দবিন্যাস কখনও অর্থবহ হয়ে ওঠঠ ন।। চিন্তার প্রাণ হল যুক্তি ও বিচারবোধ।

একসময় মন্ত্র, যাগযঙ্ঞ, তাবিজ, কবজের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এই কাজের
 গিয়ে বেঁচে থাকার যুক্তি হিসাবে পরলোদ্রের্র্র ধারণা গৃহীত হয়। উশ্থর থেকে নৈতিকতা আসে সেই যুক্তিতে ঈশ্বর প্রৌ্রীজনীয়।

যুক্তির পথথই নতুন যুক্তি অাল্রে যুক্তির পথেই কোন এক সময় যা-ছিল যুক্তিপূর ত অयৈৗৈক্কিক বনে চিছিতি হয়। যুক্তির মধ্য দিয়েই গ্রহণ বর্জনের ধারা বহমান থাকে। যুক্তির বাক্য বিন্যাসেই তর্কশাস্ত্র গড়ে ওঠে, প্রতিপফ্ককে যুক্তি দিয়েই পরাজিত করা হয়। যুক্তিই প্রকৃতিকে বিষ্ঞানের গবেষণাগার হিসাবে উপস্থিত করেছে। এই যুক্তি গ্রহণের সাথে বিচারধারার সম্পর্ক থুবই ঘনিষ্ঠ। একাধিক যুক্তি সম্পন্ন প্রক্রিয়ায় বিচারধারাই গ্রহণীয় যুক্তিটি নির্ধারণ করে দেয়।

ধর্ম যে শিথিল যুক্তির উপর মানুভের শিঔ-জ্ঞনের সुরে গড়ে উঠেছে তা যুক্তির সম্মূথীন হলেই 心েঙে পড়তে বাধ্য। তাই ধর্ম বিপ্ধাসকে আশ্রয় করে। একবার কথিত হয়ে শাশ্ষত হবার দাবি করে। যুক্তি পক্ষাত্রে ক্রমাগত তথ্যের আলোয় বদলিয়ে এক সত্য থেকে নতুনতর সত্যের সম্ধান দেয়।

यूক্তিসম্পন্ন মানুষ জানে, যে যীঔ স্পর্শ করেেই কুষ্ঠরোগীকে সারাতে পারে না। মহম্মদ্রের কাছে কোন সময়েই পর্বত এগিয়ে আসতে পারে না। মানুষ তথ্ঠ ও জ্যের यুক্তি থেকে জানে থে বৈদেহী গডের দেহধারী পুত্র হওয়া সম্তব নয়। নিরাকার আম্নার কঠ্ঠস্বর শোনা যায় না। তাই বলে ধর্ম নিশ্চয়ই যুক্তির পথ ধরে বাইবেল কোরানের নতুন নতুন সংস্বরণ করবে না। এখানেই ধর্মের যুক্তি-

২৪৮
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্রাश্রার চরির্র।
ধ্ম ৬বুও য়ক্তির সবল প্রকাণের কাছে একেবারেই যুক্তিহীন আচরণ বর্জন করণে বাধা হয়। মঘা-বারবেলার 'মাত্রানাঙ্তি' বাস-রেলের ধার্মিক যাত্রীরাও মেনে Бनハে পারে না। বিমানযাত্রাপথে, যুদ্ধক্ষেত্রে পরম ধার্মিকও দিনে প্চবার নমাজ পড়তে পারে না। কিত্তু এই জাতীয় অবশ্যস্তাবী পরিস্থিতিতে অযৌক্তিক আচার-आচরণ-রীতিন্নীতি স্থগিত থাকলেও যুক্তি-বিরোধী বলে ধর্ম নিজেকে সংস্কার করতে পারে না। কারণ তা হলে অय্যৌক্তিক খোসা ছাড়াতে থাকলে ধর্ম নিছক বিশ্ধাস-অতিরিক্ত কোন অবয়বই ধরে রাখতে পারবে না। তাই ধর্ম শেষ পর্যন্ত গোঁড়া, যুক্তি-বিরোধী অবস্থানই বেছে নেয়।

অনীশ সংস্কৃতি বিপরীতে যুক্তির পথ ধরে ধর্মীয় অচলায়তনে পরিবর্তনের তেউ তুলতে চায়। যুক্তির পথে জ্রণ হত্যাকে স্বীকার করে নিয়ে পরিবার পরিকম্পনাকে গ্রহণীয় করে তোনে, বোরখা ছেড়ে নারীকে কর্মজগতে পা বাড়াবার আহ্ৰান জানায়, বৈধব্যের অনুশাসন ছিंড়ে ফেলে বিধবা রমণীকেও বিবাহে উৎসাহিত করে।

যুক্কির চলমানতাকে গ্রহণ করা ও তার আলোয় চলার সংস্কৃতি হল অনীশ সংস্কৃতি।

## বিজ্ঞানমনস্কতা

বিষ্ঞান মানব সমাজের অপরিহার্य সঙ্গী ধিষ্জেননমনস্ক না-হয়েও হাজার হাজার


চাকার আবিষ্কার বিজ্ঞান। চাকার্র্র্র্রীপ্য অনুধাবন বিজ্ঞানমনস্কতা। মহাকালের জ্ঞান বিজ্ঞান। মহাকালকে জ্রে⿵্ট গ্রহন্নক্র্র ও ভাগ্যের সম্পক ছ্নিন্ন করা বিজ্ঞানমনস্কত।।

সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে উঠে—পাহাড় চৃড়ায় বরফ ও জল হয়ে নদী সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া-অনুধাবন বিজ্ঞান। নদীর জলের সাথে মাহাগ্মোর সম্পর্ক অগ্রাহ্ করা হনে বিজ্ঞানমনস্কত।।

বিষ্ঞান দিয়ে প্রযুক্তির উন্নতি ঘটে, জ্ঞান প্রসারিত হয়। কিষ্ত নিছক বিষ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করা যায় না। বিজ্ঞানের জ্ঞান চিঙ্ডাকে সমৃদ্ধ করে বিজ্ঞানমনস্কতায়।

বিজ্ঞানের জানার পদ্ধতির মধ্যে আছে যুক্তি ও কল্পনা, পর্যবেঝ্ষণ ও প্রমাণ, গ্রহন ও বর্জনের শক্তি। অল্রান্তের দাবিদার ভ্রাশ্ত প্রমাণিত হলে বিজ্ঞানে রয়েছে তার অকপট অস্ধীকৃত। বর্জন ও গ্রহণের মানসিকতাই হল বিষ্ঞানমনস্কতা। বিজ্ঞাে তর্দেরে সৃপ তৈরি হয় না, বিষ্ঞানে মতবাদী গোষ্ঠী সৃষ্টি হয় না, বিষ্ঞানে বিশ্ধাসীদের মতো সম্প্রদায় তৈরি হয় না।

ধর্ম কখনও বিষ্ঞানমনস্ক হতে পারে না। जা হলে প্রাচীনকালের নবী-

মহাপুরুষ্দের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে জাহির করা সত্যর দাবি কয়েকশবার অগ্রাহ্য হয়ে নতুন করনীয় গৃহীত হত। অনগ্রসর সমাজের বিধান শাস্ত্রসম্মত হয়ে আজও থেকে যায় বিজ্ঞানমনস্কতার অভাবের কারণে। ধর্ম অন্যমত সম্পক্কে অধ্র্য, এমন কি অনা ধর্মমত সম্পক্কেও অধ্ধ্য। নানা মত শোনা ও বিচার করার কমতার অভবৌই ধর্মকে ঘিরে সম্প্রদায় সৃষ্টি হয় যারা যুগপৎ ভিন্ন বিশাসকেই সতা বলে প্রতিষ্ঠিত করতে আপ্রহী হয়।

এমন যে রক্ষণশীল ধর্ম তারও বিষ্ঞানের বিকাশের পথে পরিবর্ত্ন ঘটে যায়। বিজ্ঞানচেতনার বিচারের সম্মুখে অলীক বিশ্ধাসের এক একটি পাথর খসে পড়ে। অভ্যাস ও বিশ্মাসের শক্ত ভিত্তি বিজ্ঞানমনস্কতা টলিয়ে দিতে পারে। বদল, পরিবর্তন, বর্জন ও নতুনকে গ্রহণ হল বিজ্ঞানমনস্কতার সৃজনশীল অস্তিত্রের ভিত্তি পক্ষাত্তরে ধর্ম হল কঠোরভবে রক্ষ্রশীীন। ধর্মীয় ধারায় যা-কিছু পরিবর্তন অবশাস্ভাবী রূপে দেখা দিয়েছে তা ধর্মির নিজম্ব বৈশিষ্টের ফল নয়, তা ঘটেছে সমাজের বিকাশশীলীতার বাধ্যতামৃলক শর্তে।

পরিবর্তনশীলতাকে ধারণ করা এবং সেই মর্মে সংস্কৃতির রূপান্তরের পথ খুলে দেওয়ার সং্ক্কৃতি হল অনীশ সংস্কৃতি।

## ধর্মनिরপেক্ষতা

রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথেই ধর্মনিরপেক্ষতার সক্ক্প। ধর্ম-রাষ্ট্র পরিহার্य। রাষ্ট্র-বর্ম

 কোন করণীয় থাকতে পারে না। না-থাকা, একাধিক ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকা অর্থ কোন ধর্মের পক্ষেই না-থাকা।

অতীত ধর্ম-নিয়ন্ত্রিত, চার্চ-পরিচালিত, খলিফ-শাসিত রাষ্ট্রে ধর্মের যে-জোর ছিল আধূনিক রাষ্ট্র-আবির্ভাবে, বিষ্ঞান-প্রযুক্তি ও भুঁজি প্রবাহের প্রবল আধিপত্যে সে-জোর ও নিয়ম্ত্রণ শিথিল হয়ে যায়। বহৃর্মের রাষ্ট্রে তো বটেই বৃহত্তম নাগরিক, একই ধর্ম অনুসরণকারী রাষ্ট্রেও ধর্মনিরা,পক্ষু আধুনিকতার শর্ত হয়ে উঠেছে।

ধর্মীয় আইন, ধর্মীয় ফতোয়া, ধর্মীয় রীতিন্নীতি রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে এলে, সমাজজীবনে চলমানতায় বাধা সৃষ্টি করলে রাষ্ট্র তা গ্রাহ করতে পারে না। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমড্ন, নাগরিক আইন, পৌরব্যবস্शা, প্রयুক্তি-প্রধান পরিচালনা, পুঁজি ও পরিকন্পনাচালিত অর্থনীতি, জ্ঞানান্বেষণ ও কর্মদক্ষতত লাভের জন্য শিক্ষা প্রভৃতি আবশ্যকীয় ব্যবস্থা ধর্ম-প্রजাবিত রাষ্ট্রপরিচালনাকে প্রতিস্থাপন করেছে। এই প্রতিস্থপপন যতো সম্পৃর্ণ হবে নাগরিক জীবন ততো আধুনিক হয়ে উঠবে। সংস্কৃতি ততো সর্বজনীন রূপ লাভ করবে। অনীশ সংস্কৃতি ততো পূর্ণত পাবে।

মানব ইতিহাসে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কাছেই ধর্ম প্রথম মাथা নত করে। রাষ্ট্র

খোষণা ক৷, ধ্র্রে অপ্রয়োজনীয় বলে চিহ্তিত করে। রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থ! ও বাক্ जilণননরর তিনটি পর্যায়ের ভিতর একটি স্তর ধর্মকে পরিহার করে ধর্মনিরপেক্ষ
 উর্পী৩। ४র্ম থেকে সামাজিক জীবনকে ক্রমশ মুক্ত করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ধ্রীনর!পপ্ক সমাজ গঠনের আরক্ধ পথ নির্মাণ করে দিয়েছে।

সমনিরপেক্ষত অনীশ স:্ক্কৃতির এক সবন শর্ত।

## গণতস্ত্র

গণত্্ত্র একটা শাসনপদ্ধতি হলেও গণতন্ত্র তত্ব্ব হিসাবে তার প্রসারিত অর্থে এক নাপক গ্রহণযোগ্যতা নাভ করেছে। গণতত্ত্র বনতে এখন শে-কোন সংঘবদ্ধ প্রয়াসে সকনের কষ্ঠস্বরের তুরুত্ব প্রদানের কথাই বোঝানো হয়ে থাকে। অধিকাংশের মত গ্রহণ যেমন গণতস্ত্র সংখ্যালঘিষ্ঠের বক্তবোর নিশ্য়়তাও তেমনি গণতন্ত্র। গৃহীত ব্যবস্शাকে মেনে চলা যেমন গণতন্ত্র। গৃহীত ব্যবস্থার বিরুদ্ধাতও তেমনি গণতন্ত্র। সম্মিলিতকে মেনে নেওয়া যেমন গণতস্ত্র এক জনের মত প্রকাশের অধিকারও তেমনি গণতন্ত্র। গণতাষ্র্রিক উপায়ে আজ যে-মত স্বীকৃত, সেই গণতাষ্ট্রিক উপায়েই কাল সে মত বর্জিত হতে পারে।

স্বভাবতই গণতন্ত্র ধর্মর পক্ষে গ্রহণযোগ্য ন্ত্তী ীर्Alয় ধারার সাথে সামঞ্জসাপৃর্ণ
 পোপের ফরমানের বিরোধিতা করলে শেৰ্তির ভয় আছে। অতি আধুনিক সময়েও
 দেখাতে পারে।

গণতান্ত্রিক অধিকারবোধ প্রত্তিষ্ঠিত হবার আগে থেকেই এমন সমস্ত ধর্মীয় ব্যবস্থ৷ প্রচলিত হয়েছে আজ তা অকপটে অগণতান্ত্রিক বনে বাধা নেই। ধর্মীয় বর্ণ বাবস্থা অগণতাপ্র্রিক। ধর্মীয় বিধানে নারীর নির্ধারিত স্থান অগণতাষ্ত্রিক। সমস্ত পুরাণে দেবদেবীর কাতকারখানা অগণতা/্ত্রিক। রাষ্ট্রীয় সংবিধান গণতা্্র্রিক উপায়ে সংশোধন করা যায়। কোরান-বাইবেল-বেদের বিধান গনতান্ত্রিক উপায়ে সংশোধন করা যায় না। ধর্ম নিজেই ভয়ক্করভাবে অগণতান্ত্রিক।

আধূনিক যুগে গণতন্ত্রের প্রভাব এতই সর্বতেমুখী যে ধর্মকে তার কাছে নতিস্বীকার করতেই হয়! জনতার নিশ্চূপ দাবির কাছে নতিস্বীকা? করে জোয়ান জফ্ আর্ককে সেন্ট ঘোষণা করতে হয়। কয়েক শতাব্দী কাঢ্টিয়ে এস্,ে জনতা যে গ্যালিলিওকে গ্রহণ করেছে ধর্মের পক্ষে তাকে স্বীকার না করে উপায় থাকে না। বৃহত্তর মনুষের গণতাম্র্রিক বোধকে গ্রহণ করেই মিতাক্ষর দায়ভাগ সংশোধিত হয়ে নতুন আইন-সংহিতা গড়ে ওঠে। গণতন্ত্রের নীরব দাবির কাছে নতিস্বীকার করেই শরিয়ত বদলায় যুগের সাথে সাথে। গণতা্্্রিক মানুষের দাবির শর্তেই গড়ে ওঠে

ধর্মনিরেপক্ক রাষ্ট্র। গণতান্ক্রিক ন্যায়ের পথ ধরেই নারী-পুরুষ অধিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠা কর্তব্য হয়ে ওঠে।

আধুনিক সমাজ্ে গণত্্ধ অপরিহার্য। মতামতের অবাধ সঞ্চালন এ-সমাজ্রের অস্ডিড্রের সাথে যুত্ত। ধ্্ম মতামত থেকে ফর্রমনককে বড় মনে করে, গণকঠ থেকে ঈশ্মরের কঠ্ঠেে ওুরুত্বপূর্ণ মনে করে, ব্যট্তির অধিকার থেকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অধিকারকে অনুসরণীয় মনে করে। ধর্মর কাছে 'জনগণের কঠীই ভগবানের কঠ' হয়ে ওঠে ना।

সর্বজনীনতা গণতন্ট্রের পてথই সম্ভব। অনীশ সংস্কৃতি সর্বজনীন বোধেরই সংস্কৃতি। গণতন্ত্র হল অনীশ সংস্কৃতি গড়ে ওঠার পরিবেশ।

মানবতা
‘সবার উপর মননম সত্য’ ঘোষণা হল উশ্ষরের উপর প্রথম সোচ্চার অনাস্থা। 'মানব পরিচয়েই মানুষের সর্বোচ্চ পরিচয়' বলে মনে করা হল ধর্ম-ধর্ম বিভাজ্রিত ধর্মপরিচয়ের এক পা সরে দাঁড়ানো। মনুষের নিজস্ব শক্তির উপর নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হল ঈপ্বর নির্ভরতার সমাপ্ডি।

মনুষ্য পরিচয় সর্বেচচ্চ হয়ে ওঠার মধ্য দিয়েই মানবতার ধারণার আবির্ভাব।
 মানুষে-মানুষে পার্থক্য, মানুষের প্রতি অব্যানন্ধ্, মানুষের উপর অত্যাচার, মানুষের আশ্মপ্রকাশের উপর আক্রমণ প্রতৃতি স্মৃ্ব মানবতা-বিরোধী।

 উপর নির্ভরশীল করে রেথেছে। আদ্巾ায় ভয় দেখিয়েহে। শয়তানের ভীতি গড়ে তোলা হয়েছে। পাপের অভিশাপের কথা বলা হয়েছে। কম্পিত স্বর্গের প্রলোভন দেথিয়ে গডের কাছে অনুশোচনার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। পুর্বজন্মের বানানো কর্মফল ঔনিয়ে বর্ণঅত্যাচার সংগঠিত করেছে। ধ্ম অলীক ঔশ্পরকে মুকুট পরাতে গিয়ে মানুষকে অপমান করেছে।

কাফের বানিয়ে নিরীশ্বরবাদী ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হত্যা করেছে ধর্ম। বর্ব্যবস্থার নামে বংশগত অত্যাচারের ঋ্খীয়ারের সমর্থন দিয়েছে ধর্ম। নারীর প্রতি ধর্মের প্রতিটি উচ্চারণ মানবতার প্রতি অপমান।

স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবী, ভাগ্য ছেড়ে কর্ম, ঈপ্বর ছেড়ে মানুষের প্রতি আস্থার পথ ধরে দেখা দিয়েছে মানবতা। মানবতাই মানুষকে প্রকৃত সম্মান দিয়েছে। মানবতাই নারীকে মানুষ হিসাবে দেখার দৃষ্টি দিয়েছে। খোলা ঘর ছেড়ে নারীকে কর্মজগৎ চিনিয়েছে।

মানুষ যদি ঈশ্বর-সৃষ্ট, ঈপ্পর নিয়ষ্র্রিত ও ব্রস্দলাভের পরিণতি-সম্পদ জীব হয়

তাহ：স মালব৩র ধারণার কোন অর্থ থাকে না। মানবতার ভাবনায় ‘মানুষ’ সক্তা


 せ।．বাধ মানুষের নেই। মানুষ তাই মানুষের ख্ঞান－বুদ্ধিতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব রূপে জানা （心৷ अनা কিছ্ম ভাবার উপায় নেই। মানবত সেই মানুষেরই সর্বোচ্চ স্বীকৃতি।

广বশ্গাসী মানুষের ভিতরও ভিন্ন অর্থে মানবতার প্রকাশ সম্তব। এই মানবতার খ জ্গাপিত মানব পরিচয়। কোন পরিচয়ের নামেই মানব－পরিচয় লভিঘত হতে পারে ন।। সমস্ত মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখা，মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারে কুণ্তিত হওয়া，কোন পরিচয়ই মানব পরিচয় বড় বলে তুলে না—ধরার ভিতরেই মানবতার অবস্গান।

মানবতার দৃষ্টিতभ্গিতে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিই হল অনীশ সংস্কৃতি। অনীশ সংস্কৃতি কোন ধর্ম－সংস্কৃতি নয়，কোন জাতি－সংস্ষৃতি নয়্য－অনীশ সংস্কৃতি হল সর্বজনীন মানবতার সং্কৃতি।

## সামাজ্রিক ন্যায়

সমাজবদ্ধ মানুষ সমাজের কাছে ন্যায় প্পেন্নি প্রার্থনা করে। এই ন্যায় স্বভাবতই সামাজ্রিক অবস্থান，সময় ও দৃষ্টিভগির উন্নি নির্ভর করে। মূন্যবোধের ধরনের উপর ন্যায় নির্ভরশীল। তবুও ন্যায়বোধ ，বী যুগেরই চালিকাশ্ি।
 মাপকাঠি নেই। ন্যায়কে অবশাই কোন না কোন প্রত্যয়ের সাথে সম্পর্কিত হতে হয়। কোন না কোন দৃষ্টিভঙী ন্যায়ের উপলক্ধি ও ন্যায় আচরণ নির্ধারণ করে।

ধর্মীয় বিশ্ধসসের কাছে শৃদ্রকে স্পর্শ করা অন্যায়，নারীর বোরখা পরিত্যাগ অन্যায়，ক্রীতদাসের প্রভুকে অমান্য করা অন্যায়। কিষ্ট বর্তমান সামাজিক মৃল্যবোধের কাছে অস্পশশ্যতা বে－আইনী，ছুরস্কে বোরখা－পরা শাস্তিযোগ্য অপরাধ， দাসব্যবস্থা সমঙ্ত দেশেই নিষিদ্ধ। সেদিনের ন্যায় বর্তমানে অন্যায়। সেদিনের বোধ আজ এর বোধ এক নয়। একই বোধ বা প্রত্যয়ের পরিবর্তন।

বর্তমান যুগে সামাজিক ন্যায়বোধের পিছনে আছে গণতাষ্রিকতত，মানবতা， বিজ্ঞানমনস্কতা，ধর্মনিরপেফ্ষতা প্রডৃতি ধারণার স্বীকৃতি। এই সমঙ্ত অ্ঞান－মৃলের প্রতীতি－্কক－প্রত্যয় ক্কু হুলেই সামাজিক ন্যায় ব্যাহত বলে গণ্য হয়। এই সমশ্ত মৃল্যবোধকে অবলম্বন করেই সামাজিক ন্যায়ের প্রত্যাশা গড়ে ওঠে।

ধর্ম যাকে ন্যায়সম্মত বলে মনে করে আধুনিক যুগ তকে ন্যায় বলে গ্রহণ নাও করতে পারে। সুদ নেওয়াকে ধর্ম অন্যায় মনে করতে পারে। কিষ্ট বর্তমান অর্থবাবস্থা

সুদ গ্রহণ ছড়া অচল। জ্রণ-হত্যা ধর্ম অনায়ায় মনে করতে পারে। কিক্ুু পরিবার পরিকল্পনা ও নারীমূর্তির স্বার্থ এ-কাজ ন্যায়সঙ্গত। আধুনিক চোথে এমনি বহ ন্যায়সঙ্গত আচরণ ধর্ম্রর দৃষ্টিতে অন্যায়।

অর্থনীতিগত দিক থেকে সৃষ্ট পশ্ডাদ্পদতা ও সংগঠিত বৈষম্য বश সময়েই এক জাতীয় সামাজিক ন্যায়ের বঞ্ঞেন প্রতিফলিত করে। সম্পদবৃদ্ধি ও বন্টনে-সাম্যর পথে তার প্রতিবিধান প্রতাশিত। কিন্তু ভেদ-বিভেদের এক্টা শক্তিশালী সমর্থন রয়েরে ধর্মীর বিধানে। একই ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরকে ঘৃণার চোথে দেথে। এক ধর্ম অন্য ধর্মাবলন্বীকে সম-অধিকার দিতে অনিচ্মুক। নারী-পুরুষের অধিকারবৈষম্য ধর্মীয় বিধানে ন্যায়কে দুর্লভ করে তুলেছে। আধুনিক যুগের জানমৃলের মূन্যবোধই পারে সামাজিক ন্যায়ের দৃষ্টিতঙ্গী গড়ে দিতত।

অনীশ সংস্কৃতির মানস-ক্ষেত্র সামজিক ন্যায়ের দৃষ্টিভজ্গি জাত।

## পরিবেশ চেতনা

বিশ্বপ্রকৃতি—নদী, সমুদ্র, অরণ্য, পর্বত, মহাকাশ কোন আধ্যায্যিক অবদান নয়। প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মেই এর সৃষ্টি। এবং সেই নিয়মেরই ফলে বহ্থ সৃষ্ট প্রাণীও উস্ভিদপ্রজাতি কালের গতিতে অপসৃত হয়ে গিব্যেছে।
 পর প্রকৃতির নিয়শ্র্রণের অধীন না থেকে মান্ধ্ব্রিক অর্থে প্রকৃতির দ্রষ্টায় উপনীত
 সংরক্ষণ, সমৃদ্ধ ও ধ্বংসের দক্ষতা সাঞ্জু করেছে। বলাই বাহ্ল্য সে-ক্ষেত্র হল এই পৃথিবী। প্রকৃতির নিয়ম বিষ্ঞানের্রুমচৌ দিয়ে অধ্যয়ন করেছে মানুষ। সেই জ্ঞানে প্রকৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানোর দক্ষুত অর্জন করেছে। এই পরিবর্তন কখনও সৃজনশীল কখনও ধ্বংসা|্মক।

মানুষ এখন আর পরিবেশের মধ্যে রহস্যজনক কোন শক্তির কম্পনা করে না। নদী-পর্বত-গাছপালা-পাথর-বাতাসকে পূজা না করে ব্যবহারের চোথ দিয়ে দেথে। নদী বাঁধ দিয়ে উন্নত ফ্সন, নানা প্রজাতি থেকে শদ্কর প্রজাতি, উপকারী প্রাণের সাহায্যে অপকারী প্রাণের ধ্বংস, প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি আজ পরিবর্তনশীল। অন্যদিকে নিজস্ব প্রয়োজনে উদ্রিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলছে। রাসায়ানিক দ্রবেবার গ্রাস-বৃদ্ধির বিষম অনুপাত প্রাকৃতিক ভারসামাকে বিঘ্ন করে ত্রনছে। পৃথিবীর এই পরিবর্তন এখন মানুষ নামক প্রজাতির কার্যকলাপের ফলে এক বিচিত্র মাত্রা লাভ করেছে। প্রকৃতি-সৃষ্ট উস্ডিদ ও গ্রাণীকুলসহ মানুষের অস্তিত্রের সামগ্রিক চিষ্তা এখন মানুষের। কোন স্রষষ্টা ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকলে মানুষের অবিমৃষ্যকারীতার পরিণাম থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না।

এই সামপ্রিক চেতনাই হল পরিবেশ চেতনা। পৃথিবীর জড় ও জীবনের প্রকৃতি



স।পামণত পরিবেশ বলেতে পারিপার্শ্বককেই বোঝানো হয়ে থাকলেও আজ
 !.a1~: এক কোষী প্রাগী থেকে তিমি, মৃত্তিকা, সমুদ্রতল থেকে বায়ুম৩লের ওজনস্তর শ|সা:বশ চেতনার ক্কেত্রে পরিণত। বলতে গেলে দৃষ্টি প্রসারিত করলে সৌরলোক ": गशাবিশ্ব আজ পরিবেশের সীময় ধরা দিয়েছে। জোয়ার ভাটায় চাঁদ-সৃর্য়র ワলাব। বিচিত্র ধরনের মহাজাগতিক রর্মি ও তরभ, উল্কা, পতনশীন ধূমকেতু পুথিবীর পরিবেশের সাথে যুক্ত। মহাকাশের ক্রেম উন্মোচিত সাকাশ জগৎ তাব্বিক অর্থে মানুষের বিশ্বপরিবেশ।

এই বিশ্ব পরিবেশ চেতনায় ধর্মের কোন রাহসিক্য নিয়ন্ত্রক শক্তির অনুসন্ধানের কোন স্থান নেই। এই পরিবেশের আনুকৃল্যালাভের জন্য কোন পৃজা-প্রার্থনায় দ্বারস্থ হতে হয় না। বরং জানার চেষ্টা করা হয় প্রকৃতির কোন আচরণ কোথায় কী-ভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। পৃথিবীর প্রাণ-উপযোগী পরিবেশ কোথায়, কী-ভাবে স্থায়িত্ন পেতে পারে।

আজ পরিবেশ চিন্তায় রয়েছে প্রাণ প্রকৃতির অভিন্ন চিত্তামূল। নিরীশ্র্র এই

নারীমুক্তি
মানব সমাজের অর্ধেক মস্তিক্ক ককৃট দীর্ঘকাল ধরেই সুপ্ত হয়ে আছে। পুরুষ তাচ্র্রিকতার কারণে, ধর্মের কার্ধ্রে ধর্ম্মের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের অনুসঙ। সেই অবস্থার রেশ এখনও বহমান। এখনও পুরুষের জীবনের পরিপৃর্ণতার জন্য নারী তার উপকরণ। নারীর সার্থকত পুরুষের সার্থক উপকরণ হয়ে ওঠার মধ্যে নির্দিষ্ট। এ ছড়া নারীর জীবন বলে কোন কিছু নেই। নারী-পুরষের পারস্পরিক পৃর্ণতার কোন জীবনবোধ আজও অলভ্য।

आধুনিক সময়ে এসে নারীর আশ্মচেতনার সুত্রপাত ঘটেছে। সমাজও সচেতন হয়েছে মানবসমাজের অর্ধেক অষ্ধকার দুর করার জন্য। নারীর পৃর্ণতা ছাড়া পরিপূরক পুরুষও অসম্পুর্ণ। ধর্মীয় কোন রহ্ষণশীল বা উদার চিস্তাতেই নারীর এই অবস্থান অনুধাবন সম্তব নয়। নারীমুক্তির তাৎপর্য অনুধাবনে ধর্ম সম্পুর্ণভাবে অক্ষম।

এমন কোন ধর্মগ্রষ্থ নেই যেখানে নারী ধিকৃত নয়। এমন কোন ধর্মত্ব্ব ও ধর্মশাশ্ত্র নেই যেখানে নারী অবজ্ঞাত হয় নি। ব্যক্তিপতভাবে নিজের মতো করে নিয়ে ধর্মপানন না করলে শাস্ত্রসম্মত ধর্ম নারীর পল্কে পালন করাই সষ্তব নয়। ৪র্ম এত ঘৃণা বর্ষণ করেছে নারীর উপর যে সেই ধর্ষকে শ্রদ্ধার সাথে অনুসরণ তার পক্ষে সজ্তবই নয়। ধর্মের বাগী সম্পর্কে অঞ্ঞ থেকে, শাসন ও নির্যাতনে আবদ্ধ থেকেই কেবল

নারীর পক্ষে ধর্মপালন সষ্টব।
দশ্বর নিরাকার। যার দেহ নেইই তার ভৌন আসক্ত থাকতে পারে না। বায়ুর কোন निস থাকা সম্তব নয়। সৎ-চিৎ-আনন্দের কোন দেহী যৌন অন্গ থাকা অসষ্তব। কিত্তু ধর্মরর নিরাকার ঈপ্পর হয়ে আছে পুরুষ। আর ঈশ্ষরের দূত, নবী, অবতার ; ঈপ্বরের সাক্ষেৎ প্রতিনিধি পোপ-পুরোহিত-ইমাম সর্বদাই পুরুষ। অনেক দেব-দেবী থাকনেও সর্বেচ্চ প্কমাসম্পন্ন তিন দেবতা পুরুষ। এইভাবে ধর্ম নামান্তরে পুরুষতন্ত্র।

নারীমুক্তির জন্য নারীর প্রথম সংঘাত তাই ধর্মের সাথে। সামাজিক পুরুমতষ্ট্রের সাথে নারীมুক্তির সংঘাত আরো গভীর আরো ব্যাপক।

এই ধারাবাহিকতায় মনুষের ইতিহাসের সমঙ্ত ধারায় নারীকে প্রায় অদৃশ্য করেই রাখা হয়েছে। এই অদ্শ্য অধ্যায়ে প্রথমত নারীকে খুঁজে দেখা আবশ্যক। দ্বিতীয়ত প্রয়োজন বর্তমানের জীবনযাত্রায় নারীর অবস্থান অনুসক্ধান। তৃতীয়ত নিজস্ব বৈশিষ্টো এই প্রথম তার বিকাশের সূত্রটি গড়ে তোনা। নারীর মুক্তি হল পুরুষতক্ট্রের অবসান আর ধর্ম্রে বিরাটভাবে ধ্বসে পড়া। স্বভাবতই আধুনিক সময়েও নারী-মূক্তির ভাবনা ও করণীয় অত্ত্ত প্রতিবন্ধকতামূ-ক।

অনীশ সংস্কৃতি নারীমুক্তিকে মানব সমজের রিকাশের পক্ষে এক অপরিহার্য করনীয় হিসাবে গ্রহণ করে এমন এক সাংস্কুতিক্প্র্রর্রমগুল সৃষ্টি করে যেখানে নারীর অবরুদ্ধ নিশ্ষাসের অবসান হবে। পৃথিবী ন্ষের্রী-পুরুষ এই জোট্বহ্ধনের মিনিত
 পুরুষতন্ত্রের জোটবধ্ধনের সম্মিলিতুু প্বিবরোধ মুক্ত হলেই। নারীমুফ্ মানবমুক্তির

ব্যক্ন্যুজ্তি
‘নিজেকে জানো’ এই উক্তিতে ব্যক্তির আu্ম বলে বলীয়ান হয়ে ওঠার চেতনা সঞ্চার হয়েছে। 'আমিই সেই’ বলে নিজের বিপ্ধাসকে উভুহ্গ করে তোলার আকাঙ্স্শ্প পোষণ করেছে মানুষ। ব্যক্তি-মুক্তির চিস্তাতেই গোটা ইতিহাসে মানব মনীষা ননাা শাখায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় প্রশ্নটা সর্বদাই রয়ে গিয়েছে ব্যজি।

সমষ্টির মুক্তিতেই ব্যক্তির মুক্তি। ব্যক্তি সমষ্টির অধীন-এই দৃষ্টিভभিতেও নক্শ্যে রয়েছে ব্যষ্টি । নাঞ্থিনা, অতাচার, শোষণ, নিপীড়নন প্রডৃতি মানবতার অপমান ব্যক্তিকে ঘিরেই। ধর্ম, স্ৈৈরতন্ত্র, নিয়ম, ব্ধন, যাকে ঘিরে শৃফ্ঘল রচনা করে সে মূল ব্যক্তি।

ধর্ম ব্যক্তির মুক্তি নির্ধারণ করেছে মৃত্যুর পর, পরলোকে কাল্পনিক পরিণতির মধ্যে। মুক্তি নির্ধারিত হয়েছে নির্বাণের শূন্যতায়। পৃথিবীর জীবন সীমায়। মুক্তির দিশা ধর্মতে অনুপস্থিত। পার্থিব বাক্তি-জীবনে রীতি-নীতি-আচার-অনুষ্ঠানের

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

শハিল নাপা : অলুশোচনা, স্বীকরোক্তি, প্রায়শ্চিত্তুর শতেক বোঝা চাপানো ছড়়া


 ০৭৷ প্পাবীননতার প্রত্যাশাতেই গণতট্ট্রের সাফল্যের স্বম্ন। ব্যক্তির স্বস্টির পথ চেয়েই

 বাঙ্万 মানুষের জীবনের অস্তিত্বের নিরাপত্তার জনাই পরিবেশ চেতনার স্ফৃরণ।নারী মুক্তি তো নারী-পুরুষ দুই প্রজাতি সত্তার বিকাশের শর্ত।

ব্যজ্তি-মুক্তির ভাবনার নানা স্রোত। মানুষকে বাধ্যাতামূলক শ্রম করতেই হয়। বश্ ধরনের প্রতিকূলতা মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। এই বা্য্যতামূলক শ্রম থেকে অব্যাহতি মুক্তি বলে পরিগণিত। প্রতিকূলতার অন্তর্হিতিও মুক্কির শর্ত হিসাবে বিবেচিত। এই শর্তে মনুষ এক বিশেষ অবস্থায় উপনীত হয়ে মুক্তির সষ্তাবনা অনুস্ধান করে।

বুদ্ধিমান মানুষের ক্রমাগত বিকশিত হওয়া কিংবা মননুষের নিজস্ব সত্তার ক্রম উন্মূক্তিকেও ব্যক্তি-মুক্তি বানে দেখা হয়। প্রতিটি ক্কেত্রেই মানুষকে মানুষ হিসাবে আরো সার্থক, আরো সদর্থক আরো আয্মজ্ঞন্ক্ট) ২য়ার মধ্যে মুক্তির সন্ধান করা হয়েরে। পার্থিব মানুষের আরো বড় মাপপের্র মীনুষ হয়ে ওঠা আরো স্বস্তির জীবনে প্রবেশ করাই হল ব্যক্তি-মুক্তির দিশা

পার্থিব মানুমের আরো ক্ষুদ্রু দ্রিল, অসহায় হয়ে অলীক ঈশ্বরের কাছে সমর্পণের মধ্যে মুক্তি সন্ধান এঠ্র্র্রাস্তব প্রস্তাবনা। ধর্ম্রে এই ধারণায় ব্যক্তি মুক্ত হয় না, ব্যক্তির আখ্ঘিক মৃত্যু ঘটে।

অনীশ সংস্কৃতি ব্যক্তি-মুক্তির প্রতাশ্ী।। এই ব্যক্তি পার্থি, বাঙ্তব। এই মুক্তি নারী-পুরুষকে পারস্পরিক জানার মধ্য দিয়ে মানসিক দিক থেকে আরো বিকশিত হয়ে মানুষে-মানুষে দ্বন্দকে ক্রম-পরিহারের পথ ধরে এই পৃথিবীত্ই সম্ভব হয়ে উঠতে চায়। এমন এক মুক্তির পরিবেশের সংস্কৃতি হল অনীশ সংস্কৃতি।

## বিপ্ববোধ

দশটি জ্ঞান-মুন যে-প্রাণ-প্রকৃতির চিন্তামূ-কে রূপ দিয়ে চলেছে তার এক অপরিহার্য শর্ত হল বিশ্ষবোধ। একমাত্র অনীশ সংস্কৃতিই বিশ্ষবোধ ধারণ করতে পারে। গোটা পৃথিবীর মানুষকে অভিন্ন মনে করা, সারা পৃথিষীকে মানূষের বিচরণের অভিন্ন ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করা, বিশ্বপ্রকিতির সাথে মানুষের একাা্দ হয়ে ওঠার মধ্যেই আধুনিক মানুষের নতুন তাৎপর্য লুকিয়ে আছে।

ধর্ম সাম্প্রায়িক সঙ্কীর্ণতায় মানুষকেই খঔিত করে তোলে, ধর্মের বিশ্পত্বে

কখনই সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারে না। ধর্ম-ধর্ম পার্থক্য বোধজাত ধর্মীয় আা্মপরিচয় এক অভি প্রাচীন প্রত্যয়। এই থণ্ডিত পরিচয় ও তার শক্ত গখিব্ধতা বিশ্ধবোের পরিপছ্যী। ধর্ম-ভিত্তিক বিশ্ধবোধ যে-ভাবেই গড়ে তোলার চেষ্টা হোক তা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব জাতিগত দুরত্ব কিংবা ভাষাগত পার্থকককে কখনই অতিক্রম করতে পারে না। ধর্মের নিজ বৈশিষ্টে এতই থণ্ডিত চেতনার প্রাধান্য মে একই ধর্মে গোষ্ঠীগত, সম্প্রদায়, উপসম্প্রদায়গত পার্থক্য বহ্হসময় বৈরীতার পর্যায়ে পৌছে যায়। বিশ্প, বিশ্পমানব বিশ্ববোধ প্রত্তি শব্দবিনাস ধর্ম্মে কণ্ঠে সোচ্চারে উচ্চারিত হলেও নানা-ধর্মের মিলিত বিশ্ববোধ বলে কিছ্ গড়ে উঠতে পারে না।

বর্তমান পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক চেতনায়, মানবতার আকাফ্যায়, ধর্মনিরপেশ্জতার প্রত্যয়ে, পরিবেশ চেত্নার চৈতন্যে, য়ক্তি-বিজ্ঞান-মনস্কতার আলোকে, নারীমুক্তির প্রত্তাশায়, সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় এবং ব্যক্তি-মুক্কির লCস্রেi এতই একবিশ্ধকেন্দ্রিক চিস্তার প্রাধান্য যে জাত্রিবৈশিষ্ট, ভাষাগন পার্থক্য এমন ৷ক সার্বভৌমড্ব পর্যন্ত বিশ্ববোেের অনুসারী।

অনীশ সংস্কৃতির চিন্তা জ্গভে অখভ বিশ্ব বিধ্ণ্। প্রকৃত্রির রূপ দেশ ধেকে দেশে ভিন্ন। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃত্ অবিভাজ্য বেধে বিবেচিষ। ভাষা, জাত্তি বৈশিধষ্টো মানুষ বিভাজিত। কিন্লু মানব-প্রকৃতি বিচারে গোট বিশ্ৰমানব এক। এই বিশ্মানব্রর


কোন ভাবনা, কোন করনীয় আজ आাচিপ্<ের্জর মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে পৌছছ যায়। প্রজাতি রক্কা, পরিবেশ সুরক্ষ র্রেন কি স্থপত্য যা কোন সার্যভৌমত্বের এক্তিয়ার তাও বিশ্ধবিবেেনায় স্ক্র্রি বিশ্পদায়িত্ধের অধীন। উল্লেথয়োগ্য লেখা ককানদেশের তা বিবেচ্যে না হয়ে শ্রে-द্রা হয়ে উঠছে। अर्थনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান এমন কি সংস্কৃতি পর্যশ্ড বিশ্ববোধ নড়ন নডুন মাত্রা লাভ করছে।

সর্বনিয়ন্ত উশ্বর মনুষকে ধর্মীয় মনুষ বানিয়ে রেখেছে। বিশ্বমানব হক্রে ওঠার কোন পথ দেখাতে পারে নি। ঈশ্বর বর্ভিত মানুষই কেবল বিশবোধে একত্রিত হতে পারে। বিশ্ববোধ মানববোধেরই চেত্ন।

অনীশ সংস্কৃতি বিশ্ধবোেের সংস্কৃতি। সর্বजনীন সংস্কৃতি। ধর্ম-উর্ধ্ব সংস্কৃতি।
আলোচ্য দশটি জ্ঞানমূল হল বর্তমান বিশ্পের সমাজ বিকাশের ভিত্তি। স্বাভাবিক কারণেই ঢার চরিত্র অনীশ। এই দশাট ক্ষেত্রের প্রতিটির স্ব-স্ব ভাবে বিকাশের অর্থই হল ধর্মের নিগড় থেকে ক্রেশ অব্যাহতির দিকে মানুষের অগ্রসর হওয়া। এই অনীশ যাত্রার পথেই মননষষ নিজেকে থুঁজে পাবে। প্রকৃতি সাথে তার সম্পর্কের বাঙ্তব অবস্থ| উপলক্কি করতে পারবে। অতিপ্রাকৃতিক শক্ঞির রহস্য ছেড়ে প্রাকৃতিক নিয়মের সূষ্ম্মাতিসূক্ম বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বাঙ্তব সত্যকে জানতে পারবে।

ঈশ্পর যে-দিন যে-ভাবে যে-প্রয়োজনে মানুষের জ্জাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কাক্পনিক শক্ত্রি রূপপ সৃষ হুয়েছছিন সে-দিন, সে-প্রয়োজন আজ আর নেই। মানুষ তার





দশ|ি চিঙ্যমমুলের বিকাশকে প্রতিহত করার শক্তি আজ আর কেন সমাজ্রের ে.i亠। কোন কোন কারণ ত বিলম্নিত হতে পারে মার।

এঅদ লশ্ষ করনে দেথা যাবে র্মাকে এখনও «ে-সমস্ত দেশ সমাজের দিশা

 पूনলেও সমাজর অbলায়তনকে অবনল্ধন করে থাল বৃহৃর সমাজে সেই দেশে













 সাথে সামজ্জস্য ঘটি়্যে ধর্মকে টিকে থাকতে হয়।





## ধর্ম ও নারী

## কৃষ্ণ্ণা বসু

আমাদের এই পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, যত ধর্ম গ্রম্থ রয়েছে তার সবই পৃরুষের রচনা, —এই কথাটি সবচেয়ে বেশি করে মনে রাথবার মতো বিষয় বলেই মনে করি। কি পুরাণ, কি রামায়ণ মহাভারত, কি বাইবেল, কি কোরান, কি বৌদ্ধধর্মের গ্রছ্ছরাজি,—সমস্ত ধর্মগ্রগ্ছই পুরুষের সৃষ্টি। যে সমজে আমরা বাস করি, জন্মগ্রহণ করি, নিঃশ্বাস নিই, শিক্ষিত ও পালিত হয়ে উঠি, জীবন যাপন করি, আষ্মীয়-পরিজন সন্তানদের সঙ্গে পারিবারিক জীবন অতিবাছন করি,—তার সমঙ্টটাই তৈরি করেছেন পুরুষ্যা, স্বভাবতই তাই, পুরুষের স্বার্থ, পুরুষের নিজ্রের প্রৰ্যোজনে সমক্তরকম বিধিব্যবস্থা সকল মৃন্যবোধ এবং আচরণ-বিধি-পুর্মৃষ্ররাই নির্মাণ করে দিত্যেছে তা। সেখানে সমস্ত ধর্মে মেয়েদের হেয় করা হয়েক্কু হীন চোথে দেখা হয়েছে, দমিত করে রেথে দেওয়া হয়েছে ; কোথাও আষ্ণ্স্স্ম্মানে মাথা উদদ করে বাঁচতে দেওয়া হয়নি। 'মনু’ নামক বিধান কর্তাটির ঘাঁ্রি আমদের প্ৗীরাণিক যুগের ভারতীয় সমজের বিধান যা তৈরি হয়েছ্ন্রি, তার প্রতিটি পদক্ষেপে নারীর প্রতি চূড়ান্ত অপমান, দুরন্ত লাঞ্থনার মনোভাি্টি সুতীর্রভাবে প্রকাশ পেল, 'মনু' থেকেই মানব কथাঢির জন্ম, আমরা এও জানি। সেই মনু তাঁর বিধানে নারী জাতি সম্পর্কে স্পষ্ট দ্বিধাবিহীন নির্দেশ দিচ্ছেন,-
‘পিতা রক্ষতি কৌমরে ভর্তা রক্ষতি বৌবনে।
রশ্ষ্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতষ্ত্রমর্হতি।।'
—কুমারী কালে রক্ষ করবেন পিতা, যৌবনকালে রক্ষা করবেন নারীকে তার স্বামী তার বার্ধকে তাকে রক্ষা করবেন পুত্রেরা, স্ত্রী জাতির কোন স্বাধীনতা বা স্বাত্্ত্র নেই।—এই হন মহামতি মনুর নির্দেশ মানবপ্রজাতির প্রতি, সমস্ত নারীদের সম্পর্কে। নারীর জীবনের সমঙ্ত অধ্যায়কে পুরুষ দ্বারা পৃর্ণ, নিয়ী্র্রিত রাখার, তার সর্বপ্রকারের স্বাধীনতাকে হনন করার এই ছিল ধর্মীয় নির্দেশ হিন্দুদের। মনু আরো বিচিত্র নির্দেশ দিয়েছ্নে নারী প্রজাতির সম্পর্কে তার বিধানে, সে সমস্ত বিধান পর্যালোচনা করলে আख্মমর্যাদাসম্পন্ন যে কোন আধুনিক শিক্ষিত নারীর আযূল বিস্মিত ও ব্যাথিত হবারই কথা। মনু তাঁর বিধানে সর্বপ্রকারে নারীকে পুরুষের কাছে কুণ্ঠিত, দয়াপ্রাপ্ত, হীন এবং অপমানিত দেখতে চেয়েছেন, ধারাবাহিকভাবে পুরুষের প্রতি প্রবল পক্কপাত এবং নারীকে দমিত, সংকুচিত করে রাখার চক্রান্ত তার বিধানের


 প্র：hみ পৃজা করা＂—হে সংবেদনশীন，হুদয়বান পাঠক অনুভব করুন，যে স্বামীর x।（দাষ，অনেক ভুল যার，সেই স্বামীকে চোখ বুজে অন্ধের মতো সেবা ওুধু নয়， শু心াও করতে নির্দেশ দিলেন মহামান্য মনু，যাঁর রচিত সংহিতা，‘মনুসংহিত’ হিন্দু
 ＂‘ব্বামীকে ভগবান মানে পৃজা না করলে，ঐ নির্দেশ নঙঘন করলে এই বিশ্বে স্ত্রীদের মর্যাদার হানি হবে，পরের জন্মে শিয়ালের গর্ভে প্রবেশ করবে এবং ঐ পাপের জনা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে নারীরা শাস্তিভোগ করার।＂ঔধু স্বামীর শত দ．োষ সভ্বেও তার কাছে ক্রীতদাসীর মতো পুজাও সেবা নিয়ে উপস্থিত থাকাই নয়，তা না করলে সেইসব নারীদের শিয়ালের গর্ভে জন্ম হবে বলে অভিশাপ দিলেন মনু， এতখানিই，এত সুতীব্র ভাবে নারীবিদ্বেষী তিনি। এই মনুই হিন্দুধর্মের আচরণবিধির প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। এর পৃর্বে আদি বৈদিক যুগে অবশ্য নারীর কিছ্ স্বাতত্ত্র ও মর্যাদা ছিল，নারী ঋপ্বিকাও ছিলেন সেই বেদের যুপে। মনু আরও বলছ্নে，লুক্ধ করছ্নে নারী জাতিকে এই বলে যে，—＂যে মহিল্লা নিজের চিন্তা，কাজ ও কথাকে সংযত করে ভগবানরূপী স্বামীকে কথনোও উব্প্পক্পী করে না，মৃত্যুর পর সে স্বামীর সঙ্সে স্বর্গবাস করবে এবং গণ্য হবে ধার্মিকার্রী হিসেবে।＂—ভেবে দেখুন পাঠক， নারীর ধার্মিকতার একটি মাত্র ক্ষেত্র，ত্ৰু্রুলি শত দোষ যুক্ত স্বামীকে সেবা ও পূজা করে যাওয়া！কী অপমানকর，হী৯；্র্র্তাব，একবার হে আধূনিক পাঠক，আপনি ভাবুন！যে সর্ব অর্থে অশ্রদ্ধার্ৃৃ্ৰাত্র，जাকে অশ্রদ্ধা না করে তাকে প্জা করলে স্বর্গবাস ও ধার্মিক সুনাম কেনা যাবে ；এই－ই ছিল নারীদের প্রতি মনুর বিধান। মনু আরও কী কী বিধান দিয়েছ্নে，আসুন পাফ্কক，আমরা তার পর্यালোচনা করি，—মনু বললেন，＂一পরিবারের পুরুমেরা ভোগ゙－বাসনায় লিপ্ত থাকনেও মহিলারা দিনে রাতে সর্বসময় সেই পুরুষেদেরই অধীনে এবং শাসনে থাকবে।＂一কামনা বাসনায়， বহগামিতার স্রোতে ভাসমান পুরুষটির পৃর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে তার পরিবারের নারীদের মুঠার মধ্যে পুরে রাখবার শাসন ও পীড়ন করবার，—এই যে পিতৃতান্ত্রিক বাবস্থার ছূড়াল্ত নির্দেশ，এই যে নারীকে পুরুষের অধীন করে রেখে দেবার গৃঢ় প্ররোচনা মনু রচনা করলেন，তাকে মাথায় করে রেখেছিল আমাদের হিন্দু সমাজ－ই এতদিন ধরে। মনু অনা পরবর্তী নির্দেশে বলছেনে，＂স্বামী সুদর্শন অথবা কুeসিত হলেও নিজের বয়স আর সৌদ্দর্যের প্রতি মহিলারা দৃষ্টি রাথবে না，—＂পুরুষ মানুষ হল সোনার आংটি তার আবার বেঁকা টেরা，—এই প্রবচনও তো আমাদের সমাজেরই তৈরি করা। মাননীয় মনুর মতে নারী তার স্ত্রী সৌন্দর্য সম্পর্কে－ও সচেতন থাকবে না，পুরুষটি সুন্দর বা কুৎসিত যাই হোক্，নারীর নিজের সৌন্দর্যের সঙ্গে তার প্রতি

তুলনা করবে না। যে বিজিত এবং হেয়, সামাজিক ভারে যাকে হীন এবং নিকৃষ্ঠ জীব বলে দেখতে শেখানো হয়েছে, সে তার ভর্তা, যিনি ভরণ পোষণ করেন, সেই রক্ষাকর্ত স্বামীর সঙ্গে নিজ্ের তুলনা করবে কোন্ সাহসে? এইসব তো নারীর করণীয়, আর তার বিপরীতে ধর্মবেত্তা সংহিতা রচয়িতা কী বলছেন পুরুষদের করণীয় বিষয় সম্পর্কে? মনু বলছেন,,—"স্বামীর কর্ত্যা হন স্ত্রীর প্রতি কড়া নজর রাখা ; তার কারণ দেখতে গিত্যে মনু জানাচ্ছেন,-"পরপুরুষের প্রতি আসক্তি, অস্থির মেজাজ আর নিষ্ঠুর হৃদয়ের জন্যে স্বামীর প্রতি তাদের আনুগত্য থাকে না,—" অর্থাৎ যে নারীকে দয়া এবং মমতার উৎস রূপে আমরা জেনেছি, সেই নারীই মনুর মতে নিষ্ঠুর হুদয়ের अধিকারী, পরপুরুষের প্রতি আসক্ত এবং অস্থির মেজাজের মানবী, এসবই তাদ্রর ওপর পুরুষের প্রবল প্রতাপকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা, একথ্য বু৬্ডত খুব বেশি বুদ্ধিরও দরকার হয় না। মনুর সংহিতার অনুসরণে তৈরি হল যে সমজ, সেই সমাজেই ওধু নারীকে হেয় ও হীন করা হয়নি, হত্যা এবং হেলাফেলার চক্রান্তে ফেলে দেওয়া হয়নি, পৃথিবীর সব ধর্মেই নারীকে অপমানিত, লাঞ্ছিত, দমিত করে রাখার সুপরিকন্পিত ব্যবস্থার খবর আমরা পাই।

বে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধা ও বিনতির অন্ত নেইই ; পরবর্তী কালের কাবো সাহিত্যে সর্বত্র যে বৌদ্ধরর্মের প্রতি শ্রদ্ধার অজ্রলি নিবেদন করা হয়েছে সেখানেও নারীজাতি সম্পর্কে, মাতৃ জাতি সম্প্রে্টেশ্রদ্ধার মনোভাবের শেষ নেই। এমনকি স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ স্ত্রীলোকদের নির্বাপ্লোভের যোগ্য বলেও বিবেচনা করেন নি। বুদ্ধ এও মনে করত্নে, স্ত্রীলোকদ্রুক্রুসংসর্গে পুরুষেরাও নির্বাণের স্বর্গ থেকে দ্রষ্ট ও বঞ্চিত হবে। বুদ্ধ তার শিষ্কুলুদ্রু স্ত্রীজাতির প্রতি মনোযোগ, তাদের দিকে তাকানোও নিষেধ করেছিলেন্জ্রারীর প্রতি মনোযোগী হলেই, নারীর দিকে তাকালেইই যেন পুরুমের বিচ্যুতি ঘটবে, বুদ্ধ বলেছিলেন যে শ্রমণ নারীকে নারী হিসাবে দেখে, নারীকে নারী হিসাবে স্পর্শ করে, সে কখনো বুদ্ধের শিষ্য হবার যোগাও নয়। হিন্দুধর্মে যে বলা হয়েছিল নাারী নরকের দ্বার’ সেই কথারই যেন একটু ভিন্ন রকমের প্রতিধ্বনি ওনলাম আমরা, করুণাঘন বুদ্ধের কণ্ঠে! আমরা একথাও কি ভুনতে পারি যে এই গৌতম-ই আপন স্ত্রী ও পুত্রকে পরিত্যাগ করে গিত্রেছিলেন, এবং তার বিহারে নারী ও পুরুমের জনা সম মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল ন।। নারীর সঙ্গে সম্পর্করর স্বাভাবিকতাকে হেয় ঢোথে দেখাই ছিল এইসব ধর্মপ্রচারক ব্যক্তিত্রদের কাজ।

সুপ্রাচীন ইহ্মি ধর্মেও নারীকে হৃড়ান্ত হীন ও তুচ্ছ করে দেখ্যা হয়েছে, যে নারীর থেকে পুরুষের জন্ম ও বিকাশ, সেই নারীর প্রতি তার কৃতজ্ঞতার অত্ত থাকার কথা নয়, সেই নারীকে ঘৃণা করতে শিথিয়েছে ইহদি ধর্ম। জুডাইজম-এ বলা হয়েছে 'নারীর থেকেই পাপের জন্ম’—যে নারী সর্ব অর্থে পুরুষের জীবনে প্রয়োজনীয় उ পূজনীয়, যে নারী মা ও ধাত্রী, যে নারী প্রেমিকা ও পত্নী, যে নারী ডঙ্নী বা




 !.দখান্নার, পুরুষের সব দোষ উপেক্ণ করার, পুরুষের মহিমা ও পৌরুষবে খ্রणিষ্ঠার করার জন্য এইসব মানবীবিরোধী, মানবতাবিরোধী কথা প্রচার করা হত।

বাইবেন নামের গ্রীళানদের সর্বমান্য ধর্ম গ্রদ্থ, -‘তাদেরই ভালো মেয়ে বলা হয়েছে যারা অনুগত, বিশ্ধাসী, গৃহরক্ষ ও সস্তান পালনে ইচ্মূক,' অর্থাৎ নারীর ক্কেত্রটি় সবধর্মুই 刃ধু পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখা হয়েছ, বৃহৎ জগৎসংসার তার কাছে অনায়ত্ত, অনধিগম্য এবং অপ্রবেশ্য। आদম এবং ইভের গল্পে বলা হয়েছে পুরুষের শরীর থেকেই নারীর জন্ম হয়েছে, নারীর শরীর থেকে পুরুষের নয় ; কী আশ্চ্য! সমস্ত প্রকৃতি জগৎ, এমনকি, মানবসমাজেও নারীর শরীর থেকেই পুরুষের জন্ম হয়, এই সত্যকেও উন্টে দেবার কী অদ্রুত ধর্মীয় চক্রান্ত। হিন্দূধর্মেও বলা হয়েছে সৎ, চিত্ অবং আনন্দ এর সমন্বয়ে যে সচ্চিদানন্দ পরম ভ্রদ্মের সৃজন, তিনি তার হুাদিনী অর্থাৎ আনন্দ শক্ত্রিকে বিল্লিষ্ট করে শ্রীরাধিকাকে
 সত্যের বাইরে গিয়েও ধর্মবেত্তারা দেখাডেুাহর্ইিলেন, পুরুষের একটা অংশ থেকেই


আমাদের এক হাজার বছরেরু ब্বাভ্লা সাহিত্যের দিকে তাকালে আমরা দেখি
 থেকেই। সেই যে রহ্ষণশীল হিন্দু রাজাদের প্রতাপে ঘরছাড়া, তাড়া-খাওয়া বৌদ্ধ সন্নাসীরা লুকিয়ে নুকিয়ে সন্ধ্যা-ভাষায় ধর্মীয় সাধন-ভজনের কথা লিপিবদ্ধ করে গেলেন, সেখানে তে দেখছি, ধর্মই ধর্মীয় সাধনভজনের বাণীই বাঙলা ভাষার সাহিত্যের প্রথম সৃচনার কারণ হয়ে দেখ দিয়েছিন। প্রকৃত সত্যের দিকে তাকালে এই কথাটিই বলবার হয়ে দাঁড়ায় যে সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের এমন কি প্রাক্ আধুনিক যুগের সাহিত্যটই ছিল ধর্ম নির্ভর, সামানা দু একটি বাতিক্রিম ছিন না তা নয়, তবে তা শতাংশের হিসাবেও আসে না। এই ধর্ম-নির্ভরতা সাহিত্যের মৃলভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এখানে নারী সম্পর্কিত যাবতীয় দৃষ্টিভপ্গি ও নেখালেখি ছিল, সামন্ত সমাজের মূল্যবোধ দ্বারা চালিত ও প্ররোচিত। তরে নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে যেহেতু প্রেম একটি প্রবল অনুভূতি হয়ে দেখা দেয়, আর প্রেমেও পুরুষ তন্ত্র তার প্রতাপ ও প্রতিপত্তি বিস্তার করতে কিছ্ কম যায় না, তবুও একমাত্র প্রেমাতুর পদগুলিতেই নারীকে পাবার আশায় সম্তবত পৃরুষ তার বিনতি ও আকৃতিকে কিছ্ৰটা প্রকাশ করে ফেলেছে। চর্यাকার যেখানে বনছ্ছেন
"উ゙চা উ゙চা পাবত তহি বসই সবরী বালী
মোরদি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত ওঞ্জরী মানী।***
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর তুলী তুাডা তোহোরি
নিज घরনী নামে সহজ সুন্দরী।
নানা তর্ণবর মৌউলিল রে গঅনত লাগেলী ডালী
একেলী সবরী এ বন হিন্ডূই কর্ণকুণুলবড্রধারী।
তি অ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখ্ে সেজি ছাই লী
সবরো ভূজস্গ নৈবামনি দারী পেমভ রাতি পোহাইলী।
হিঅ-তাবোলা মহাসুহু কাপুর খাই
সুন নৈরামনি কণ্ঠে লইয়া মহাসুথে রাতি পোহাই।"
—এই যে বর্ণনা, এখানে বর্ণিত আদিরস, যে ধর্মীয় প্রণোদনায় সৃজিত হোক না কেন, তাতে নরনারীর সম্পর্কর প্রেমবাসনার দিকটি উদ্ভাসিত হয়েই উঠেছে, —উদ্ উদু পর্বতে থাকে শবর কন্যাটি । মাथায় তার ময়ূর পুচ্,, গলায় তার তুঞ্জা ফুলের মালা, সুতীর রূপমোহে, আসঙ্গ লিম্সায়, এই শবরী যে নিজস্ত্রী তা ভুলে তাকে পরস্ত্রী মনে করে শবর উন্মাদ হয়ে ওঠঠ। পুষ্পে পত্রে গাছওুলি ভরে ওঠে, শবরী একাকিনী বনে বনে বিচরণ করে। তখন খাট পাতা হল, শয্যা বিব্কেচ্তিত হল, কর্প্র বাসিত তাম্থুল

 জীবনের প্রতি আদিরসায্যক আকৃতির বকৃক্টেব নির্ভর বর্ণনা। এখানে ধর্ম প্রচ্ছদ মাত্র

 সামাজিক অবস্থানটিকে চিনে নিতে পারা যায় না, ঐ যে চর্যাকার বললেন, ‘একেলী সবরী এ বন হিভুই কর্ণকুণ বজ্রধারী'—একাকিনী নারীটির অরণ্ছচারিতা তার স্বাধীন সত্তার কথাই কিহুটা জানায় আমাদের। আর একথা আমাদের তো মনেও রাখতে হবে যে সম্পদের উচ্চশ্রেণীর মানুষদের জীবনে নারীরা পরনির্ভরশীনা ছিন, তাদের কোনো অর্থনৈতিক স্বপধীনত,, স্ব-উপার্জন ছিল না, কিন্নু নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে নারীরা অর্থনৈতিক স্বীধীনত লাভ করেছিল ; কৃষিতে, পশুমাংস বিক্রুয়ে, সম্পন্ন ঘরের গৃহকর্ম্ম সহায়তায় এইসব নারীরা স্বাধীন উপার্জনের উপায় ঋুঁজে নিয়ে ছিল, তদের একক চলাচল ন্নিষিদ্ধ ছিল না, যা ছিল সম্রাস্ত ও অভিজাত ঘরের, বনেদী ঘরের মহিলাদের ক্ষেত্রে একেবারেই নিষিদ্ধ বস্শু।

চর্যাপদ লেখা হয়েছিল আনুমানিক নবম দশম শতাব্দীতে, এরপর ঢুর্কিবিজয় মুসলমান শাসনের প্রথম পর্বে এ দেশে, এ ভাষায় এমননিই এক সংকট সময় সৃচিত रয়েছিল যে সাহিত-সৃজনের কাজ প্রায় বষ্ধই ছিন, অন্তত দুশো বছরের মতো সময় ছিন অন্ধকারে ঢকা। ত্রীকৃষ্ণকীর্তন বা শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ নামের যে গ্রষ্থি এরপর


 ৩দ্দ అােপর্य দিয়ে এই কাহিনীকে অनৌকিক মহিমা দেওয়া হোক না কেন, ধর্ম এখান্ন প্রচ্ছদ হয়ে থেকেছে, প্রচ্ছদ হয়ে রথকে ভিতরের পাজূলিপিকে আড়াল巾ররনে। ধর্ম প্রাচীন পর্ষায়ের ও মধাযুগের সব শিক্রসাহিত প্রয়াসরেই আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং এই ধর্মই, মৃন্যবোধ 兀থকে সব মান্নবিক প্রয়াস,—সকল কিছুরই সার্থকত নিরূপণ করততু চেয়েছে। ধর্ম এক প্রধান নিয়ামক শক্তি রূাপ দেখা দিয়েছে। মানুবের সমঙ্ত আচরণের অভিভাবক সেজে বসেছে এই ধর্ম, ধর্মের যে তা্্বিক দিক তার থোক অনেক রেশি করে ভূমিকা রচনা করেছিল ধর্মের প্রায়োগিকক দিকটি, আর সেই ধর্ম, সর্বক্ষ্রেত্রে কি হিন্দু কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ কি খৃট্টান,-সর্বত্র প্রায় নিন়়্ত্রার ভৃমিকায় দাঁড়িয়ে পড়েছছিন।এমন্নকি আগেকার দিনের মনুষের বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন বা আদি মধ্য অন্ত যুগেভ ধর্মীয় তাৎপর্য ছড়া, ধর্মীয় যুক্তি ছডড়া, ধমীয় প্রচ্ছদ ছাড়া কিছু রচনা করাজ অসস্তব ও অসাধ্য ব্যাপার ছিল। গ্রাম গোপবালক ও গোপকন্যার প্রণয় কাহিনী তই ধর্মীয় তাৎপর্যে যুক্ত হয়ে পরিবেশনের যোগ্য হয়ে উঠেছিল। শ্রীকৃষ্ণক্রার্তন নাটক নাট-গীতি-কাবা টিতে রাধা-বড়াই-কৃষ্ণের সংলাপ ও সঙীতের সবচেয়ে বড় মহিমাই ছ্লিল্লু
 নয়, মানুষকে ছাড়িয়ে অনেক অন্রক বুঙ ইলেন মানুষেরই তৈরি করা দেবতারা। রাধা যখন অস্তরতর আকুলতার ন্থে বলেন

মোর মন প্পাড়ে যেছ্ কুস্তারের পনী।
তখন শ্রীরাধিকার এই হৃদয় দহনকে লৌকিক রমণীর হৃদয়দাছ বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে ধর্মের শাসন। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কাব্যকলার সুত্রপাত বাঙলায় বড়ু চণ্খীদাসকে কেন্দ্র করে হলেও এই বাঙলায় কৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিটির ব্যক্তিত্বের অভিঘাত সবচুয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তিনি শ্রিচৈতন্যদেব। কৃষ্প নামক মনুষট্রিকে তিনি মানবাধিক দৈবী মহিমায় বৃত ও আবৃত করে ঢুললেন, এবং রাধিকা নামের মানবীটিকে-ও সেই মানবাধিক দেবতারই একটি বিশিষ্ট অংশ বলে চিনিয়ে দিতে চাইলেন সকল সাহিত্যঅনুরাগী মানুষ জনদের কাছে। চৈতনাদের নামক চরিত্রটির মজাই হল এই-ই যে তিনি একই সঙ্গে অন্তজ, সমাজের প্রাক্তবাসী মানুষ জনকে কোল দিয়েছেন, নাম সংকীর্তনের ভাববিহুন্ন কর্মকাণে সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছেন আবার রাধা কৃж্ঞ নামক দুটি লৌকিক চরিন্রকে অলৌকিক মহিমায় আবৃত আচ্চন্ন ও উত্তীর্ণ করেছেন, ব্যাক্তি মানুষ হিসাবে, ধর্ম-্র্রচারক, নাম-গান-্্রচারক হিসাবে তিনি নেমে

এসেছিলেন সাধারণ, অতি সাধারণ মানুষের স্তরে, আর গোপবালক কৃষ্ণ ও গোপকন্যা রাধাকে তুলে নিয়ে গিত্যেছিলেন দৈবী মহিমার লোকাতীত স্তরে, আমি বলতে চাইছি, মধ্যযুগের এই সাংঘাতিক জরুরী ধর্ম-বাক্ত্ব্বটি যার গভীর প্রভাব সেদিনের ® পরবর্তী মানুষ জনের ওপর পড়েছিল, তিনি একই সঙ্গে আচরণীয় পালনীয় ধর্মকে নামিয়ে এনেছিলেন উচ্চকোটির থেকে নিম্নকোটির অগণ্য সাধারণ মনুমের স্তরে, আবার সেই সঙ্গে লোকায়ত চরিত্র রাধা কৃষ্যকক তুলে নিয়ে গিহ্যেছিলেন লোকোত্তর মহিমার স্তে-ও। ধর্মীয় এই প্রক্কেপ চরিত্র দুটিকে আমাদের কাছের চেনা লোক করেও দূরের বস্শু করে রেথে দিয়েছে একইসল্গে। রাধা আর কৃষ্ণ সাধারণ নারী আর পুরুষ নয়, কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ পরম ব্রঙ্ষ আর রাধা তাঁরই একটি অংশ। ভাঁরই হ্রাদিনী শক্তি এটা জানবার পর স্বভাবতই তাদের সম্পক্কে একটি ধর্মীয় দূরত্ব তৈরি হয়, রক্ত মাংসের নর ও নারীরূপে তাদের ভাবতে সুনির্দিষ্ট ভাবে নিষেধ করেছিলেন সেই সময়ের সবচেফ়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মায় ব্যক্তিত্ব শ্রীচৈতनাদেব। ফলে চৈতन্য সমকালীন ও চৈতनা পরবর্তী সমস্ত বৈষ্ণব পদসাহিত্যের ওপর যাঁর সবচেয়ে বেশি প্রভাব সেই শ্রীচেত্যা মহাপ্রভুই প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে সম্ত্তটাকে আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তবুঙ ধপীয় বাতাবরণ ভেদ করে, ধর্মের প্রবन মুষ্টি ছাড়িয়ে মানবিক সংর্রেদনায় রাধা নামক নারীটি যখন পুরুষ কৃষ্েের অন্যানুরাগের বঙগামিতার জ্বালা ক্রোড়ায় জর্জরিত হতে হতে কেঁদে ওঠেন, তথন তাঁর কান্নাভরা উচ্চারণের মধাদ্ধ্য় হাতে এসে লাগে তাঁর লবণ অশ্রক, ধর্মের ওপরে জীবনের জয় এইখানেঞ্রোধা বলাড়ন, চজীদাসের রাধা,
‘যুবতী ইইয়া/শ্যাম ভাঙ্ভjऐ্যা/এমতি করিল কে?
আমার পরাণ/বেমত্ত্রিকরিছ্রে/তেমতি হউক সে!
উদ্ধৃতিতে এই প্রশ্ন চিহৃটি ছিল না, আমরা সংযুক্ত কার দিলাম, অর্থের যথার্থতার জনাই। বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা, কৃষ্ণ তাকে ত্যাগ করে যাবার পরে যে হাহাকার-ভরা কান্না কেঁদেছেন তাত্ত দৈবী ও ধর্মীয় মহিমা আরোপ করে আমরা হপ করে থাকি, প্রতারক কৃষ্েের প্রতি বিস্থৃতিপরায়ণ কৃষ্ণের প্রতি আমাদের কোনো अভিমান হয় না, অভিযোগ হয় না, সর্বणকেই ধর্মীয় তাৎপর্যে দেথে তার মানবিক প্রবঞ্চনার দিকটুকুকে ভুলে যাই আমরা, এমনই আমাদের ধর্মনুরাগ। রাধা যখন কাদছেন,
"হরি গেড মধুপুর হাম একাকিন্নী।
ঋুরিয়া বুঝিয়া মরি দিবস রজনী।।"
অथবা
"সুন ভেল মন্দির সুন ভেল নগরী।
সুনভেল দশদিশ সুন ভেলা সগরী।।"
তথন রাধার সেই দিবসরজনী ব্যাপি কেঁদে কেঁদে মরা আর সমস্ত জীবন ব্যাপি

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





भম্ সমস্ত সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কর্মকাঙের ওপর তার প্রবল থাবা বিস্তার ஈハ্গ ব!স ছিল, একथা তো আগেই বলেছি বারে বারে ; ঢুক্কিবিজয়ের পরে যে -॥।|।। आমল ও মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হল, जতে বাঙলার সামাজিক জীবনে ভ৫ ‘িপর্যয় ও বিশৃফ্ফলা তৈরি হয়ে উঠেছিল, দীর্ঘ দু-শো বছর ছিল তার অন্ধকার খাথ়া, আমাদের সামাজিক জীবনের ওপর। উচ্চবর্ণের হিন্দूরা যাঁরা এই মুসলমান শাসন্নে আগে সেন রাজাদের রাজত্বকালে অহংকৃত ও উদ্ধত ছিলেন, নিম্নবর্ণের হিন্দূদের ঘৃণার চোথ, অবঙ্ঞার মনোভাবেই দেখতেন তাঁরা এই বিধর্মী পরিবেশে নিম্নবর্ণ্ণে মানুষদের সল্গে কিছ্ুটা নৈকট্ট-ও স্থ|পন করনেন। হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এতকাল ধরে বহ্থ কু-সংস্কার, ধর্মীয় গৌড়ামি, বর্ণবিভেদ, উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের জল-অচল সম্পক্ক, জড়ত, शীনত বাসা বেঁধেছিল, সেই অচলায়তনে এসে নাগল জোর আঘাত, উচ্চকোটির আর্য সংস্কৃতি গর্বী বর্ণহিন্দू এবং নিম্নকোটির অনার্য সংস্কৃতি যুক্তু সাধারণ মানুষ এই মুসনমান শাসনের আघাতে একাকার হয়ে
 উপসম্প্রদায়ে। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌরু শ্পেপপত,-ববিভাজিত এই পাচটি হিন্দু

 হয়ে উঠল, अनার্य দেব দেবীদূর্র আর্যিকরণ হল, সগ্রাণ্ত সম্প্রদায়ের কাছে পৃজা পেনেন এই সব অনার্য দেবতারা। দেবতাদের সেই ফ্ষমতা ও প্রতিপত্তি দখলের লড়াই-এ অনার্য দেবদেবীদের যে প্রাধান্য সৃচিত হন, তারই কাব্যকাহিনী মগ্গকাব্যতলিতে রচনা হয়েছিল, সেখাে আমরা দেখ্খি মনসাকে, যিনি সাপের দেবী ; সেখানে আমরা দেখলাম বন্যপশ পালনের দেবী চণ্ডীকে, আমরা পেলাম অনার্य দেবতা ধর্ম ঠাকুরকে ; আমরা পেলাম এরকম আরো বए অনার্य দেবদেবীকেও। সেখানে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কাব্যগুি রচিত হলেও মানব মানবীর জীবনের সংক্শোত, আঘাত, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা সবই ধর্মের প্রচ্ছদে ধরা রয়েছে, বিশেষত নারীজীবনের অপমন জালাপোড়া ধর্মীয় প্রচ্চদ ভেদ করে সংবেদনশীল পাঠকের বুকে এসে নাগ, মনসামগল কাবেে স্বামী পরিতাক্তা মনসার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের ঘবর তার ধর্মীয় মহিমাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে অবারিত হয়ে পড়েছে, মনসা বলছ্নে,

$$
\begin{array}{ll}
\text { "জনম দুথিনী আমি } & \text { জন্মে গেল কাল। } \\
\text { যেই ডাল ধরি আমি } & \text { ভাঙ্ে সেই ডাল।। }
\end{array}
$$

শীতন ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফনে।।"
পও পালনের দেবী চতী আর আর্যদেবী চঙ্ডী একাকার হয়ে গিয়েছেন চЄীমঙ্গল নামের কাব্যটিতে, সেথানেও ধর্ম প্রচারের ছলে সে-সময়ের জীবনই ধরা পড়েছে, সেই জীবন যেখানে সামন্ত-তাষ্ত্রিক বাতাবরণে প্রতি পদক্ষেপে নারীকে হেয় করা হয়, ঘৃণা করা হয় ; লাঙ্ল্না করা হয়, দমিত করে রাখা হয়, সেই সমাজের যথাযথ ছবিটি ধরা পড়েছে এমন বহু বর্ণনায় ও সংলাপে, যা পড়লে বিশ্ময়ের আর অবধি-ও থাকে না। দেবপৃজা প্রচারের ধর্মীয় তাৎপর্য ছপিয়ে দেখা দিয়েছে সে সমজের যথার্থ ছবিটি। চণ্ডীমগল কাব্যে ধনপতি সদাগরের আচরণে নারী জাতির প্রতি তার মনোডাব অবারিত হয়ে পড়েছে,
"পূজাগৃহে উপনীত দৈল ধনপতি।
জয় দিয়া পৃজে চঙ্ডী খুক্লনা যুবতী।।
বামপধী হইয়া করিস কার পুজ।
ইহ গুনি যদি মোরে ক্রোধ করে রাজা।।
পুনর্বার জ্ঞাি বন্ধু যদি ছল ধরে।
পরীক্শ তোমারে কত দিব বারে বার্রু।
কারো ঘরে নাহি আছে হেন পাপ ক্ব্রু’
খুল্লন গর্জিয়া তবে ক্রোধে বান্লে প্সাধু।।
এতেক বলিয়া সাধু জ্লে ব্কেপপানলে।
লজ্ছিয়া দেবীর ঘট ধ্রের্তীরে চুলে।।
ভূমিতে দেবীর ঝাক্টিন্সড়़াগড়ি যায়।
নিকট ইইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়।।
কেমন দেবতা এই পৃজিস ঘট ঝারি।
স্ত্রী নিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি।।"
সমাজের নেত্স্থানীয় ধনপতি সদাগরের আপন স্ত্রীর প্রতি কী চমৎকার বাপারে! শ্ত্রী প্রহার করা, দूলের মুঠি ধরে মারা, পৃজা-রত স্ত্রীর পূজার আয়োজনকে লাথি মেরে ফেলে দেওয়া, এসবই বেশ পৌরুষ ব্যাশ্রক দৃশ্যাবলী! সবচেয়ে আশ্চর্য-ময় বাক্যি হল ধনপতি সদাগর আস্ফালন করে বলেছে গ্ত্রী লিঙ দেবত আমি পৃজা নাহি করি।।’-সমঙ্ত স্ত্রীজাতিই তার মতো সম্মানিত ধনী প্রতিষ্ঠিত পুরুষের কাছে অপমানের ঘৃণার পাত্রী এমনকি ধর্মীয় বাতাবরণে আশ্রয় প্রাপ্ত স্ট্রী দেবীর ও তার প্পেরুু আস্ফালনের থেকে মুক্তি নেই ; সমঙ্ত ধর্মীয় পরিমগেেে, ধর্মীয় পরিবেশে রচিত সাহিত্যে নারীকে কেবলই দেওয়া হয়েছে হেলা, হেলাखেলা, অপমান, প্রহার, অবজ্ঞা ঘৃণা আর ঘৃণা।

নারীকে কি অন্য মৃর্তিতেও দেথেনি এই উদ্ধত পিতৃতাষ্থ্রিক ব্যসস্থর সমাজ, হ্যা

## ২৬৮

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


心14 শারণ নারীকে প্রেমময়ী এবং স্নেহময়ী করে দেখলে পরিবার প্রধান এই भমা！জ：1 পুরুষের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে। নারীকে ভোগ করা，নারীকে ব্যাবহার করা， স＂সার্র বিনা পারিশ্রমিকে তার ख্রমকে কাজে লাগানো，সন্তান পালনের ধারাবাহিক শজ氏ি তকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া，—এসবই ছিল এই সব ছবিকে বড় করে （4খানোর পেছনের কারণ।

বিথ্যাত পঞ্তিত আগস্ট বেবেল তাঁর বিখ্যাত গ্রঅ্，‘Woman in the Past， Present And Future＇গ্রC্থে লিখেছিলেন，＂一মানব জাতির মধ্যে নারীই সর্বপ্রথম দাসত্বের শৃঙ্যল পরেছে। নারীর দাসত্ব ওরু হয়েছে ইতিহাসে দাস প্রথারও পূর্ব্য＂। ইতিহাসের সেই আদিযুগে নারীকে সমাজের সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে ধনোপার্জনের ব্যবস্থ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল，তাকে করা হয়েছিল গৃহব্দী，সেই দাসীত্ব，গৃহ সেবাদাসীত্ব নারীর आজও ঘোচেনি，—সেই সুপ্রাচীন যুগে যখন ধর্মমত তৈরি হচ্ছিল，ধর্মগ্রস্থ লেখার সৃচনা হয়েছিন তখন থেকেই নারী ছিল বন্দিনী，সেবাদাসী，পুরুষের অনুকম্পার পাত্রী ；ফনে সমস্ত ধর্মগ্রप্থে সকল

 ঐতিহাসিক সত্য।

প্রকৃতি তাঁর সৃষ্টিকার্যে একটি কুর্দ্যপপূর্ণ বিষয়ে পুরুষ মানুষকে অসহায় করে রেখেছেন，সেই বিষয়টি হল স্জাট্টিঁর পিতৃত্বের বিষয়ে সুনিশ্চয়তা，পিতৃত্ব প্রমাণিত ছিন না，বিপ্ধাস ও অনুমান নির্ভর ছিল，পিতৃত্বের সুনিশ্চয়তার বিষয়ে পুরুষের এই অসহায়তার জনাই পুরুষ মানুষ মেয়েদের ওপরে，সমম্র নারী জাতির ওপর নানাবিধ মূলাবোধ আরোপ করেছে। যে নারী সৎ তাকে যদি সতী বলা হয়，তবে একথা আমরা কে না জানি যে＇সতী’ নারী বলতে শারীরিক ভাবে বিবাহিত পুরুষটির প্রতি একনিষ্ঠতাকেই বোঝায়，যে নারী হীন মনোভাবের হতে পারেন，তিনি মিথ্যাভাষিণী－ ও হতে পারেন，চোর বা ইতরও হতত পারেন，ওধুমাত্র স্বামীর প্রতি অন্ধ একনিষ্ঠতাই সতীড্বের শর্ত বলে সমাজে ধরে নেওয়া হত। নারীকে এ বাবদ মানুষ বলেই গণ্য না করে，সস্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবেই দেখ হত，তাই সেই যক্ত্রটির প্রতি নানাবিষ ‘না’ আরোপ করা হয়েছিল। পুরুয তার উপার্জিত বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির যথার্থ উত্তরাধিকারী চাইত বনেই নারীর ওপর সহস্র নিষেধাজ্ঞ আরোপ করজে，নারীকে অবরোধে বেষেছে，নারীকক তবিশ্পাসও করেছে，আমরা তো জানি প্রজনুরঞ্জনের নামম প্রকৃত প্রস্তা，নিিজের সন্দেহকেই মৃল্য দিয়েছিলেন রামচচ্দ্র， যিনি হিন্দূধর্ম্মন এক প্রাচীন প্রতীক বলা চলে। ধর্মের দৃষ্টিতে ধর্মরাজ্য বা রামরাজ্য

প্রতিষ্ঠিত হয়, ভ. রাজ্য থেকে গর্ভবতী স্ত্রীকে বার করে দেন দেশের ধর্ম ও নীতি প্রতিভূ রাজা রাম, এবং তাকে নির্বাসন দেবার পর সুদীর্ঘকান প্রায় পনের বছর তার খ্থেজও রাখেননি সেই ধর্মনুযায়ী মহৎ রাজা রামচন্দ্র ! জন্ম মুহৃর্তের সৃচনায় 刃ुখু বীজ বপনের তাৎ্ক্পিক কাজ টুকু ছাড়া পুরুষের প্রয়োজন সट্তান পালনের ক্ষেত্রে যে কত তুচ্ছ হতে পারে, পিতা ছাড়াও সন্তানের অস্তিত্ব সজ্তব, লব-কুশই তার প্রমাণ,-প্রাচীন মহাকাব্যটি লব-কৃশের বিকাশ বৃত্তান্তে পিতার ভূমিকা যে কত গ্গৌণ হতে পারে, তা যথাযথ ভাবে দেথিয়ে দিয়েছে। আমাদের ধর্ম চিরদিন সীতাকে সাবিত্রীকে নারীত্বের শীর্ষবিন্দू রূণপ দেখানো হয়েছে, পুরুষ তাম্ভিক ব্যবস্থাকে মাথা পেতে নিত়ে পিতৃতাষ্ক্রিক নির্যাতনের মুকুট পরেছিলেন এঁরা, তাই এঁরা মহৎ নারী, সমস্ত নারীকুলের আদর্শ এঁরা,- -এরকমই শিথিয়েছে সমাজ, শিখিয়েছে ধর্ম ও লিস্গ রাজনীতির স্বার্থপরত।।
 অঙ্গাঔ ভাবেই জড়িত ছিল, আর সবగুত়ে কুeসিত সবচেয়ে প্রাচীন, সবচেয়ে নিন্দাবোগ্য রাজনীতি হল লিঙ-রাজনীতি। পুংলিদ্দ ও স্ত্রী লিঙ্গে এই শে বিভাজন, ত সু-্রাচীন কাল থেকে ধর্মকে আশ্রয় করেই বেড়ে উঠেছে, প্রসারিত ও পল্লবিত হয়েছে। সমাজের এই যে জঘন্য नিঙ্গ-রাজনীতি যার বলি হয়েছে অজস্র শিওুকন্যা, যাদের মায়ের পেট থেকে পড়বার পর এবৃত্ৰী়়ার আগেই হত্যা করা হয়, বোঝান্যে বে, মেয়েদের জীবন পুরুমের জ্বীब্লের তুননায় কম মৃলাবান, এবং তার সেই নিকৃষ্ট জীবনকে সেই জীবনের স্ক্ল্রে দি ককে ঘৃণা করতে প্ররোচিত করে এই

 ওভকারক, শ্রেয় বস্তুটি নারীর কোন্ ওভ করেছে তা এই বিগত সহস্রাক্দের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে। ৪র্মের আশ্রেই তকে কোথাও মুত স্বামীর জলন্ত চিতায় পুড়িয়ে মেরে ফেনা হয়েছে, তাকে কোথাও সারাজীবনের বৈধবোর লাঞ্ঞ্নাময় জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে, তাকে মাতৃগর্ভে মেরে ফেলা হয়েছে, নবজাতিককে নুন দিয়ে কাচা ধান দিয়ে, আকন্দ আঠার রস দিয়ে মেরে ফেনা হয়েছে, যে ধর্ম এই সব মারণयজ্ঞকে প্রশ্রয় দিয়েছে, নারীকে ঘৃণ করজে। নারীকে দমিত রাখতে, নারীকে নিকৃষ্ট জীব ভাবতে প্ররোচিত করেছে, সেই সব ধর্মের অন্ধকার দিকগুলি আবার এই সু-্রাচীন উপমহাদেশে জেগে উঠতে চাইছ্, এই লক্ষ্ম কোনোমতে ওভ ও সুন্দর নয়, সকল শিক্ষিত সচেতন মানুভের এইসব ধর্মের গৃঢ় গোপন প্ররোচনার বিষয়ে অতন্দ্র সচেতনতা. সতর্কত কামনi করি:

## পুনর্বার সীত|

## দেবু দত্তণুপ্ত

ঋ্যা৭ণ্ড এই বসד্তে কোকিলও পালন করন বেদনার্ত নীরবত। ত তষ্ক শীতের মত বৃহ্ষ ইল শীর্ণকায়া, নিষ্পত্র। ফুলে এর্লো না মধু। ফলে এলো না মিষ্টতা। ধানের বুকে जমল না দূধ। নীরব অঞ্রুপাতে আর্দ্র হয়ে উঠল প্রকৃতি। সত্যনিষ্ঠার আবরণে আবৃত দ্বিধান্তিত গৃহী-রাজ্রা এবং ভিক্ষাম্নে পালিত ও্রাম্মণ সন্নাসীসদর এক ধর্ষকামী সমাবেশ অভাবনীয় স্পর্ধার এই আঘাতে মৌন থাকলো বহক্ষণ। প্রশস্ত রাজসভার মঝে জ্রলন্ত বিশাল হোমকৃঁ। আগুনের লেলিহান শিখাও এখানে দাহহীন, বেদনায় নতশির। জনকন্ন্দিনী সীত, অপমানে, প্রত্তাখ্যানে অ্্িশিখার ক্পিপ্রতায় घুরে দাঁড়িল্যেছিলেন পুরুষকারহীন, এই কেচ্ছাপ্রিয় সমা<্রেশের দিকে।



 প্রবৃক্তির কর্দমে। আকাশমুম্ব স্শ্সিম্মান তার আצ্মকে শতচ্ছিন্ন করেছে। তবুও তেজোদীপু নারীয়্বর রক্কাবলয়ে কেউ প্ররেশাধিকার পায় নি। দ্বিধাদ্বন্দ্রের বায়ু পারেনি সীতাকে স্পর্শ করতে। अগ্নিতে ছিল না এমন কোন্নো দাহ, যা তাঁর অন্তরের ওদ্ধতাক্ দগ্ধ করতে পারে। পৃথিনীতত দিল না এমন কোনো তরবারি, যা ङার সুগভীর আনুগত্তকে ছেদ্দ করতত পারে ! ঢোদ্দ বছর অপরিমেয় নাঞ্থনার গভ্ভে তিনি তার চারপাশ্রে রচনা করেছিলেন দূর্ভ্ভে্য বেদনার হোমাল্মি। অগ্নিবলয়়র সেই প্রাচীরে ছিল না কোনো ছ্র্দ্র, মালিনা কিংবা অবিশ্ধাস যেখান্ন অনুপ্রবেশের পথ ঘুঁজজে নিতে পারে।

সেই লোলচর্মসার অশেরুদ্ডী সমাজের দিকে মুখ ফিরিয়ে জনকনন্দিনী গভীরতম ঘৃণা থেকে স্মরণ করালেন মাতা বসুন্ধরাকে। জন্মপৃর্ব অচেতনতায় লজ্জাৰ্রীড়া ঘুম্মের ক্রীড়ায় যাঁর গর্ভে তিনি মিশেছিলেন। অকর্ষিত মৃত্তিকায় প্রথম লাঙলের কর্ষণের স্পর্শে তিনি জন্মেছিলেন যাঁর জঠর থথকে। পুরুষের ক্লীবত্বে মানহারা মানবী সীতা, মাতৃগর্ভে ফিরে যেরে চাইলেন পুনর্বার। মূহৃর্তে অন্ধ বিচারানয়ের অদ্ধকার দূরীভূত হল। কেঁেপে উঠল एস্সেের আদিঅন্ত মাঠ এবং মেদিনী। দ্বিখখিত পৃথিবীর গর্ভ থেকে উঠে এলেন সালক্কারা জননী বসুন্ধরা। মাহৃক্রোড়ে টেনে নিলেন

কন্যা সীতকক। সম্মিলিত কাপুরুষতায় প্রতিমৃর্তি টিকিধারী পখিত, উপবীতধারী ব্রাশ্মা এবং মুকুটধারী রাজন্যবর্গ আচ্ছনন থাকলেন ক্কুদ্র অকিঞ্চিতকর হয়ে যাওয়ার অবসাদে।

## पू

বাৎসল্যের ওশૂষায় বসুন্ধরা-দूহিতা সীতা এখন সুস্থ। মহিমান্বিত নারীত্বে পুনর্বাসিত। কিন্তু এথনও আধা জাগরণে মাঝে মােে ফিরে আসে চতুর্দশ বর্ষের দুঃসহ স্থৃতি। মাঝে মাঝে গ্রাস করে সুগভীর বিপন্নতা। গভীর নৈরাশ্যে মগ্ন হয়ে যান অভিষ্ট ঈপ্পরের প্রার্থনায়। তখনই এগিয়ে আসে মা বসুন্ধরার স্রেহ-সিক্ত হাত। সেই স্পর্শ তাঁকে ভরসা দেয়। শক্তিও দেয়। মমতাময়ী বসুন্ধরা আপন আv্যজাকে
 জীবনীশক্তি। আমরা কন্ন্যা, জায়া, জনनী। আমাদের জন্ম জ্যোৎস্নায় মমতায় আমষ্রণণ হয় না। কেউ শশ্ય বাজায় না। উলুধ্বনি তোলে না কেউ। মানুষের পৃথিবীতে আমরা লালিত হই না। বেড়ে উঠি অশখ্খ বৃক্কের মত। মানব প্রজাতির জন্মদাত্রী হিসাবে নয়, জন্ম দেবার এক স্থুল কৃeকৌশলের মত বাবহৃত হই আমরা। पूমি কোন দেবী ঈশ্রীী কাছে প্রার্থনা করহ ? ※্ভেশ্বের রাজ্যে কোন দেবী নেই। এখানেও তাঁরা অপমানে অমর্যাদায় ম্রিয়্যুন্য। তোমার ত্রেতাযুগের পৃথিবীর



একটা জোরালো অবলম্বন [弃依য়ে যেতে থাকে। জন্যকাল থেকে প্রবাহিত রক্তজ সংং্কার তরল হতে থাকে মজ্জায়। কী নিদারুণ সত্য উজ্জাসিত হলো আজন্ম বিশ্ধাসের জাল ছিন্ন করে। অলৌকিক ঈশ্ধরের মহিমান্বিত সমাজ কী দ্রুত ভাঙতে থাকে পুরানো রাজপ্রাসাদের মত! সীতা আশ্চর্য দ্রু০তায় মুক্ত হতে থাকেন পতিসম্মোহিতার আচ্ছন্নতা থেকে।

মা-বসুক্ধরা লঙ্ষ করেন আপন দুহিতর অভান্তরে নতুন বিশ্ধাস আর মর্যাদাবোধের অক্রেরোদ্গম। নারীজন্গের সার্থকতাবোধ প্রস্মুটিত হতে থাকে সীতার शुদয়ে।

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বর্ষীয়সী, প্রজ্ঞাবতী হলেন দেবী শোচনা। সীমাহীন যন্ত্রণা আর বিশাল দুঃথ অতিক্রম করে লাঞ্ছিতা নারীঢ্ধের এই স্বর্গোদ্যানে তিনি अধিষ্ঠিতা হয়েছেন। মা-সীতা, তুমি তাঁর কাছে যাও। স্বর্গের অধিশ্পর ঈশ্ষরের এই সমাজে দেবী ঔশ্ররীরা कী বেদনার্ত মহিমায় বেঁচে আছেন, বুঝে নাও। নিজের শোক-তাপ লাঘব হবে অনেকখানি। অবরুদ্ধ জীবনের যস্ত্রণা, অগ্মি পরীক্ষার অপমান







বাথাতুরা জ•小नী—বলেন সে অন্নক কালের কথা। তখন অরণচারী ছিলাম অমরা। সামাজিক সম্পর্কের বন্ধনে তখনও গ্রন্থিত হয়নি নরনারীর সৈহিক সম্পর্ক। প্রম ছিল অবাধ। তখন সম্তানের পিতা কে এই প্রশ্শ সুনিদ্দিষ্ট চিহ্তিতকরণ সম্ভব ছিল না। কিস্ট সস্তান কোন নারীর গর্ভজ্রাত, তা নিশ্চিত ছিল। ফলে মাতৃপরিচয়েই উত্তরাধিকার নির্ধারিত হুত। সামাজ্জিক এই সম্পর্ককে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল জননী-সমাজ। আর সেই সমাজ্জ মাতৃজাতির এই মহিমান্বিত অবস্থানই প্রতিফলিত হল প্রকৃতির কাছে অসহায় মানুষের ধর্মচেতনায়। যার প্রকাশ ঘটল মাতৃপুজয়়!

যে পথিবী ত্রেমার নারীত্ত্বের শুচিতায় অবিশাস করেছে বারে বারে। বারে বারর দেখতে চেয়েছে তোমার আপাপবিদ্ধ শরীর। যারা তোমাক্ক রাজমহিষীর সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে নির্বাসনে পাঠিয়েছছ শ্বাপদ্ত ও্ৰুল অরৃণ্যে। যে পুরুষ পৃথিবীর পবিত্রতম ভার বহনের ক্লাস্তিতে অবসন্ম গস্টিনী স্ত্রীকক পরিত্যাগ করেছে আभন সম্তানের জন্ম মুহূর্তে, তাদের প্রশ্ন কার্ণ প্রশ্ন কররা প্রাণবারণের বায়ুকে, জীবন ধারণের জলকে, স্রোতস্বিনী নদীচক্ছ অতলাস্ত সমুদ্রকে, গর্বোদ্ধত পর্বত আর অনুসন্ধিৎসু জ্ঞানীকে। প্রশ্ন কর্রা র্রুতহাসমনস্ক তপস্বীকে, ঐতিহ্য-প্রিয় আচার্যকে, পরিশ্রমী পরাক্রাস্ত পুরুষকে। পৃথিবীর সমস্ত প্রাস্তে মানুষের অনস্ত অনুসস্ধিৎসা যেখানৌই নিজ্জের অতীতকে খুঁজে পেতে খনন করেছে মৃত্তিকা, প্রত্নতাট্ট্বিক অধ্বেষা.ণ সর্বত্রই উঠে এসেছে মাতৃমূর্তি বা দেবী মূর্ডি-পুরুষ ঈপ্পর সেখানে অনুপস্থিত।

প্রদ্নতর্রেই এই সব মাতৃমূর্তির নাম ‘ভ্রোস’। প্রতিটি মৃর্তির মুথমগল অস্পষ্ট, কিন্ট প্রতিটি মুর্তিই নক্নিকা, নারীত্বসৃচক দৈহিক লক্ষণগুলি বড় বেশি প্রকট।

প্রশ্ন করো, এই সব সুপ্রাচীন নারী মূর্ডি নগ এবং গর্ভিনী কেন্ন ? প্রশ্ন করো, আমাদের সুপ্রাচীন প্রত্রগর্ভ ञुধুমাত্র নারী মূর্ডিককই ধারণ করएছ কেক্ন ? কেন পুরুষ ঈশ্বর সেখানে অনুপস্থিত ? দেবী শোচনার কাছে যাও, তিনি আপন হৃদয়ে সপ্চিত রেখখছ্ন অনষ্ত সত্যকে! তিনি অনেক জান্নন। তাঁর কাছু শোনো আমাদের মহিমান্বিত অতীত এবং দুঃখ-ভারাক্রাস্ত বর্তমানের ইতিবৃত্ত।

তিনি ছিলেন দুঃথvর গ.দবী। ऊুনেছি পিতৃপ্দে ত্রস্মা লোলচর্মসার মহাবার্রকো



マ 7 •

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

প্রজ্তাখ্যাত ব্রদ্মা স্বর্গ থেকে তাঁকে বিতাড়ন করে অভিশাপ দিয়েছিলেন। অস্তহীন দুঃ7,খর এক অমারাত্রিতে দেবী শোচনার অঞ্রঃ থেকে জन্ম নিয়েছিন শুদ্র। সেই পরিশ্রমী পুত্রের পিতা ছিলেন মর্তবাসী পুরুষকার।

## তিन

বসুন্ধরা-দूহিতা সীতাকে বুকে টেনে নেন দেবী শশাচনা, আলিझনে মুহ্রের্তে মুছে যায় মালিন্য আর দুঃখময় অতীতের স্মৃতি। রোগমুক্ত মনে হয় নিজোকে।

পরম মমতায় দেবী শোচনা বলেন-কন্যা আমার, প্রতারণার এই স্বর্গোদ্যানে তুই কেন এলি অভিমানিনী? মানুষের বিপ্ধাসের গর্ভে, অঞ্ঞতার সাতরঙা বৃদবুদ্দ যে ঈশ্বরের জন্ম, সেই ঈশ্ষরের বাসভূমি স্বর্গে। এবং স্বর্গের অবস্থান অত্তরীক্ষে। অग্যরীক্冂ের কোনে মাটি থাকে না। আর মাটি ছড়া অস্তিত্রের শিকড় গভীরে !প্রোথিত হয় না, দৃए़ হয় না अধিকারের ভিত্তি মুল।

এইચানে, এই ময়াময় অনৌকিক স্বর্গোদ্যানে যে সষ্থ্রস্ত ঈশ্বরেরা সদপ্প ঘুরে বেড়ান, মানুষের অধ্যাশ্যচিস্তার ফেনিল বুদবুদের জঠরে এদের জন্ম।

প্রকৃতি কিংবা যে জড় পদার্থ মানুষের জীবন্যযাত্রাকে বিঘ্রিত করো়ে, তাকে

 অবয়বে। কেননা প্রকৃতি এবং জীববন্বুতির বিবর্তন্নে গতিপথে শ্রেষ্ঠ এবং
 স্বভাবতই לৈशিক সৌন্দর্যে দেব্র্ণী যখন মানুষেরই মত কাল্ডিমান, তখন মানুষের মত দেবতাদেরও কাম, ক্রেধধ, লোভ, ফ্ষুধা, তৃষ্ণার জৈবিক চাহিদাত্তলি থাকবে। এবং সেই সব জৈব চাহিদা পুরণ করতে পারলেই দেবজারা তৃপ্ত হবেন। প্রতিদানে মননষের জীবনে আসবে নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধি। তীর্রভাবে বৈষয়িক এই দৃধ্টিভঙ্গ থেকেই ঈশর-চিত্তার বিকাশ এবং বিবর্তন। বেঁচে থাকার সং্গাহে, ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিীীন কোন কিছুই মানুষের উশ্বর-চিত্তায় স্থান পায়নি।

মানব সমাজের সৃচনায় বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মানুষের কাছে গভীরতম কামনার বস্ᅥু ছিল দুটি। সস্তান ও শস্য। প্রকৃতি ও হিংস্র্র জীব জগতের বিরুদ্ধে বেেচে থাকার সংগ্রামে সংখ্যাগত ভাবে বৃদ্ধি হোক আপন গোষ্ঠীর, আর শস্যের প্রাচ্র তাকে মুক্ট করুক যাযাবর জীবনের অনিশ্চয়তার হাত থেকে। তকে দিক স্থায়ী অर्থনৈতিক জীবন। এই আকাঙ্শা থেকেই আমাদের আদিম জননীদের কাছে সবচেফ়ে কাভিক্ষুত ছিন সন্তান আর শস্য। আর এই দুটি সম্পদ আসে পৃথিবী আর নারী থেকে। এ কারণেই তাঁদের দৃষ্৪িতে নারী আর ধরিত্রী ছিল সমার্থক ও অভিন্ন। সঙ্তান ধারণের প্রাকৃতিক নিয়ম, নারীকে মে মহিমাबিতি অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত

করর্রাফল－সেই বাঙ্তরতই মানুমের কল্পনায় প্রতিবিষ্বিত হয়ে সুচনা করেছিল মাড়পৃজার। गা সীতা，তুমি শস্যের কোন দেবতা পাবে না। সেখানেও পরিশ্রমী কৃষடকর आরাধনায় দেবী লক্ষ্মী।

ルাদিম সমাজে খাদ্যের আশায় বন্য বরাহ বা হরিণের পেছনে সারাদিন অক্লাত্ত «！ে যখন শিকারকে ওহা－কন্দরের আশ্রয়ে টেনে আনত，শারীরিক শ্রমে বিধ্বঙ্ত পুরুরেরে আর কিছ্ম করার থাকত না। স্বভাবতই নারী বহন করতত বণ্টনের দায়িত্দ।
 নারীদের এই ভূমিকার মধ্ধেই সুপ্তু ছিল ভবিষ্যতের গৃহিণী－র্রপ।

স্বভাবতই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দিনগুনিতে যথন শিকার সষ্ভব হবে না，তুহা কন্দরে আটকে থাকতে হবে বহ্ףদিন，তখন ক্ষুধার্ত শিঞ，বৃদ্ধ，পুরুষদের খাদ্যের আয়োজন করতে হবে নারীদদরই। এই দায়িত্ববোধ থেকেই নারীরাঙ সঞ্চয়ী হয়েছিল। ফলনমূ，শিকড়－বাকড় সং্র্রহ করে সবার ক্রুধার্ত দৃষ্টির অলক্⿰্习习 দুর্দিনের জন্য সেই থাদ্য সঞ্চয় কর রাথতো মাটির গর্তে।

আজও মায়েরা মাটির ভাঁড়ে অর্থ সঞ্চয় করেন। সেই সঞ্চয় নিজেদের শাড়ি গয়না কেনার জন্যে নয়，যখন অনটনে পীড়িত হবে সংসার，অনাহারে ষৃঁকবে স্বামী এবং সন্ততিরা，হঠাৎ অসুখে প্রয়োজন হবে চিকিফমার，ভবিষ্যৎ সেই দুর্দিনে মাটির ভাঁড়়ের সঞ্চিত অর্থ সংসারের প্রয়োজনে খরাচ্ঠৃবি। এখানেও সঞ্চয় ব্যক্তিস্বার্থ নয়，পারিবারিক স্বার্থ। এবং এখানেও নাক্ধীর্লী সঞ্চয়ী，পুরুষেরা নয়।



অভাবের তাড়নায় যথন নুফিষ্যি রাথা ফলমূল প্রয়োজন হয়েছে，তখন লুকানো মাটির গর্ত থেকে তুলে আনতে গিয়ে আদিম সমাজের নারীরা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছিলেন এক বিশ্ময়কর দৃশ্যে। যেখানে গর্ত থুঁড়ে রাথা হয়েছিল ফলমূল－শিকড় বাকড়，সেখানে মাটি ফুঁড়ে মাथা তুলেছে অন্ফূর।

তাহলে অরণ্যের গাছ গাছালির নিচে ঘুরে ঘুরে যে ফলমুল সংগ্রহ হয়，তাকে यদি মাটির অলায় গর্ত খুঁঢড়ে রাখা যায় তবে সেই ফল থেকে মাথা তুলবে আরও অসংখ্য ফলের সষ্তাবনাময় বৃক্ষের মহাঅক্কুর। গাছের চারা পুঁতে আরও অসংখ্য গাছ উৎপন্ন করার কৃষিকাজের রহস্য এই ভাবেই মাথায় এসেছিল আদিম সমজের নারীদের। এই আবিষ্কারই দেশে দেশে নারীদের শস্যের দেবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। সষ্তান ধারণ এবং শস্য আবিষ্কারের জনাই সম্র আদিম সমজের কৃতজ্ঞতাবোধ প্রকাশ পেয়েছিন। নারীদের শস্য ও সমৃদ্ধির দেবী－কল্পনায়।

দীর্ঘ কথনে শ্রাম্ত দেবী শোচনন ক্ষিিকের জন্য থামলেন। নারীড্ব্রের মহিমাब্ভিত অতীতে সর্মোহিত সীতা অধ্র্য হয়ে ওঠেন এই বিরতিতে। দেবী শোচনা লঙ্ষ করেন এই অসহিষৃণতা। মূদা হেসে বলেন—একারণেই পৃথিবীর প্রাচীনতম কোনো

ধর্ম শস্যের কোন দেবতা নেই। ফসল আর ঐ্রশ্বর্য কামনায় সব ধর্মেই মানুষের ঈশ্পর-কল্পনার কেন্র্রবিন্দুভে অবস্থান করেছ্ন একজন দ.দবী। কোন পুরুষ দেবতা नन।

## চার

মর্ডে এখনও দেবী লশ্ষ্ষীর আবাহন হয় কৃষকের ঘরে। কোজাগরী পৃজা। ফসলের প্রাছূর্य কামনায় এক সুন্দর প্রতীক পাওয়া যাবে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে। কোজাগরী মানে—কো-জাপর্তী। কে জাগে ? বীজ রোপণ থেকে ফসল পাকার সময় পর্যত্ত যে निরলস শ্রন্মে ফস্নের মাঠ সোনানি হয়ে ওঠে, সেই পরিশমে, সতর্শতায়, অতন্দ্র থ্রহরায় স্মাত্তি দিওনা।

আর কটা দিন রাত জাগে। পরিশ্রমের এই শেষ প্রহরেই ক্লাত্তি নামে, তন্দ্র এসে আচ্ছন্ন করে দেয়। পরগাছ ও তস্করেরা ফসল ত্তোর এই সময়েরই প্রতীক্ষয় থাকে। রাতের অন্ধকারে ফস্স কেটে সর্বস্বা্ত্ করে কৃষককে। পাকা ফসলের গক্ধে মাতাল হয়ে ওঠে অক্টুরা। সুতরাং আর কটা রাত জেগে থাক, পাহারা দাও ঙ্ফেতের সীমানায়। মাঠের ফসল ঘরে তোলো, তারপর বিশ্লাম। নবান্ন উৎসব।

কো জাগর্তী? যে জাগে তারই গোলায় ওל্র্ব্বীভ শস্য। এই সতর্কত ঘোষিত

 নৈশ্ প্রহরার পরিপ্রেক্ষিতে কী সাম্জষ্যাপ্পূণ। নিশাচর পৌো ছড়া আর কেই বা হতে পারে কোজাগরী ল*্ষ্মীর বাহন

মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম যতই এগিয়েছে পুরুঃষর সামাজিক শ্রম ততই হয়ে উঠেছে দক্ষ। উন্নত হয়েছে হাতিয়ার। এর জোরেই পুরুষ সাगাজিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন করত়ত পেরেছছ। উদ্থত্ত সম্পদ পরিণত হয়েছে সম্পত্তিতে।

অন্যদিকে নারীদের গার্হস্থ শ্রমের উৎপাদনশীনতত বৃদ্ধি পায়নি। এভাবে নারীর শ্রমের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করেছে পুরুষের সামাজিক শ্রম। এই পরিবর্তন প্রভাবিত করেছে নরনারীর অবাধ সম্পক্করেও। ধীরে ধীরে অবাধ ম.মলামেশার পরিবর্তে এসেছে এক বিবাহ প্রথা। এসেছে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্নাচন্নর প্রশ্ন। নারীসমাজের ওপরে পুরুষের আধিপত্যের কাল।

ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন স্বাজানিক ভাবেই ছায়া ফোলছে। মাতৃমৃর্তির
 সমাজের কাঠানে। ।

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

এইই अসম্মান, পরাজয় আর অবনমনের সামাজ্রিক প্রত্রিয়া অনিবার্যভাবে
 युग। সামাজিক বৈষম্য দেবতাদের রাজ্যেও মাতৃসত্তাকে করলো অপমানিত। পৎপ্রধান সমাজের হাতে নারীদের সমস্ত অপমান জলছ্বির মত ফুটে টঠন \্রেশশক্তির কম্পনাতে।

একটা দীর্ঘ পটভূমি রচিত হল। গৌরব থেকে লম্জা, সম্মান থেকে অপমানের দীর্ঘ পथ পরিক্রমার রূপরেখাটি দেবী লোচনার নির্মোহ কথকতায় প্রা্জল্র হয়ে উঠল अভিমানিনী সীতার মানসপটট।

ব্যাথাতুর কণ্ঠে দেবী শোচনা সীতাকে বলডেন—মা সীত, এই মোহময় স্বর্গার্যানে আসলে আমরা সকান্নই দুঃ兀ের দেবী। নিপীড়ন আর লাজ্ছনার ঈশ্বরী। রাজদুহিতা হিসাবে মর্তে তুমি ব্রাদ্মণদের কম্ধৃকণ্ধে বেদপাঠ ওনেছ। গেনছ শাস্ত্র, শ্রুত, স্মৃতি, পুরাণ আলোচনা।

পও্তচারণজীবী আর্যদের ঋক্রেদে তুমি পুরুষ দেবতাদেরই ওখু আধিপত্ত দেখতে পাবে। ইন্দ্র, বরুণ পৃষা, সোম প্রমুঘ দেবতাদ্দের পাশে মনে রাখার মত কোন নারীচরিত্র পাবে না। এই সব প্রবল পরাক্রমশা⿵্ধী দৈদবতাদের পাশে স্মরণে থাকার মত এক্মাত্র দেবী-নারী হলেন উষা। যদিপ্ট্যা ছিলেন আর্যপূর্ব কৃষিভিভিক সিন্ধু সভাতার মহামাতৃকা দেবী। কৃষি ל্র্রের্বেতততক্ট্রের ধর্মাচরণে দেবী উষা, সিন্ধু সভতার কৌলিন্যে সর্বজন পৃজ্জিষ্ছি, হলেও কালভভদে ঋকবেদে এই উষাই অপহৃতা এবং ইল্্রকর্তৃক ধর্যিতা|্ֵুশ। সম্ভবত এই সব দৈব কাহিনী যাযাবর আর্যদের কাছে পরাভূত সিক্ধুবালাদের লাঞ্রনারই ইতিবৃত্ত।

সমাজ বিকাশের ধারা বেয়ে প্রতিটি পর্যায়ে নারী সম্পর্কে পিতৃতা্্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী যেভাবে অধঃপতিত হয়েছে, পুরুষ-শাসিত দ্বেতাদের স্বহ্গেও মাতৃদেবীরা সমান মা্রায় নিপীড়নে, অপমানে ফতবিক্ষত হয়েছেন।

দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার উপাখ্যান তো তুমি জানো। স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবতাদের পেনর্বাসিত্ত করার কহিনীতে মহিষাসুর হত্যার মধ্য দিত়ে যতই মহিমান্বিত় করা হোক দেবী দুর্গাকে, অতি স্শষ্ম ভাবে যৌন বিকৃতির কুeসিত ইभ্সিত নুকানো আছে এই কাহিনীতেও। লৌর্যে বীর্যে পরাক্রন্ত মহিষাসুরের প্রতাপে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলিলেন দেবতারা। নির্বাসিত দেবতাদের সম্মিলিত কাপুরুষত থেকে জন্ম নিলেন মহাদেবী দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। যদিও পুরাণে কথিত আছে দেবতাদের সম্মিলিত তেজোরাশি থেকে জন্ম নিলেন তিনি। কিষ্ঠু পরাতৃত দেবতাদের তেজোরাশি তো মহিষাসুরের প্রবল পরাক্রমেই বাপ্পীভূত হয়ে গেছে, স্বভাবতই পরাযূত দেবতাদের সম্মিলিত কাপুরুষতা বলালেই বাস্তবতার কাছাকাছি

তো, দেবতাদের সম্মিলিত ক্রোধ মহিষাসুরকে পরাভূত করতে পারল না কেন ? পুরাণে যাই থাক, কৃষি সভ্যতার স্থপতি অনার্যদের মেধা এবং কুশলতার কাছে যাযাবর আর্যরা ছিল অসহায়। তাদের ক্রোধে ছিল না সৃজনশীল অ্রমের সর্বগ্রাসী দহন, যা শক্রজয়ের অমোঘ শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

দুর্গাকে সমস্ত পুরুষদেবতদের সম্মিলিত শক্তি এবং অস্স্রে সুসজ্জিত করা হন।
ইন্দ্র দিলেন বভ্র। বিষ্ণু দিলেন চক্র। দেবাদিদেব মহাদেব দিলেন ত্রিশুল। সমুদ্র দেবতা বরুণ বহমমুন্য রত্নরাজি আর স্বর্ণালঙ্কারে দেবী দুর্গার সর্বাঙ্গে দিলেন দুাতিময় সৌন্দর্य। মা সীত, এ প্রপ্ন তোমার মনে কোনদিন আসেনি যে রণংদেছি দূর্গাকে সুরাপৃর্ণ পানপাত্র কেন দিল কুবের ? দেবী দুর্গাকে মোহিনী রূপ দিল কে?

মোহিনী রূপ, যা মাতৃভাবকে, মহাশক্তিকে মোহময়ী করে। প্রবল পরাক্রান্ত বীর্যবান সৃষ্টিশীলতাকে নিস্ফল্লা যৌন কামনায় অস্থির করে, মুহুর্তের অ্রাস্তিতে টেনে নেয় স্বলনের পিচ্ছিন পরাজয়ের পথে। সেই মহাশক্তির রক্তমাংস অস্থিমম্জার শরীরকে প্রাধান্য দিয়ে, যৌন প্ররোচনার ইপ্পিতে তাকে সাজিয়ে তোনার প্রয়োজন কেন হয় ? ঈশ্বরের রাজ্যেও নারীত্বের মহিমান্বিত বৈশিষ্ট্যুলি এখানে প্র্যধান্য পায় না। দেবীমাহাষ্য প্রতিষ্ঠার নামে এখানেও তাঁকে সাজানো হয় ব্যভিচারী পুরুষশাসিত সমজের লুকতার দৃষ্টিতে।

অমন শৈশবে ঢূমি তো তোমার প্পৃ্রীমহীর কাছে সমूদ্র মম্থনের উপাখ্যান ওনেছ। ইন্দ্রকে দুর্বাসা দিয়েছিলেন প্রেপাল্য। ডোজন-রসিক হস্তী ঐরাবত তা মুহুর্তে মুখগহ্রে নিক্ষেপ করে প্রুলিন্দে চিবিয়ে ফেলেছিলেন। ক্রুদ্ধ দুর্বাসা সম্পদ আর শস্যের দেবী লক্ষ্মীকে সমুদ্রের গভীরে ডুব দিতে বলেছিলেেন ইন্দ্রকে শ্রীহীন, অশ্ব্যহীী করতে ! মন্দার পর্বত আর বাসুকী নাগের সাহায্যে দেবতা এবং অসুরদের সম্মিলিত মম্থন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উঠে আসেন অমৃতকুস্ঠ কাঁথে দেবী লশ্ম্মী। একই সাথে উत্রে আসে সুতীব্র গরন। অমৃতকুস্জের দখল নিতে ওরু হয় ভয়ক্কর যুদ্ধ। যুদ্ধে পরাভৃত হল দেবতারা। তখন নারায়ণ মোহিনী রূপ ধারণ করে দাঁড়ালেন বিজয়ী অসুরকুলের মুখোমুখি।

অন্ত্র হাতে পুনরাক্রমণের পরিবর্তে সালক্কারা মোহিনী যুবতী কেন ? কেন বীররসের পরিবর্ত্র শৃহ্গর রস ? কেন সমুদ্র মষ্থনে ক্লান্ত, ভয়ক্কর রণে বিজয়ী উন্মত্ত অসুরকুলের সামনে আদিরসের কদর্য প্রলোভন? মোহিনী কে? দেব-চিকিৎসক ধ্বন্তরীর কনিষ্ঠা ভগ্পী। বির্রমের দেবী। সম্মোহনের দেবী। তো, সেই অপরূপা মোহিনী নিজেই দায়িত্ব নেন অমৃত বন্টনে। শর্ত একটাই ; অসুরদের চোথ বুজে থাক্তে হবে, টধর্যের এই পরীক্ষায় যে সবশেষে চোখ খুনবে, মোহিনী তারই দয়িতা হবেন।

> ২৭৮

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

 बायदें।

আ-সৗত, দूঃখ পেল্যে না। এক নিদারু নজ্জ্জাজন সতা বলব ঢোমায।



 ভাসিক্যে নির্যে যায়, দূবণমুক্ত করে প্রহিকে। বাবার্রিক এই বাঙ্ববত থেকে


রূপেণণে পবিত্রতায় গস্গা ও সরস্থতী মহিয়সী হনেও, দूজনের কেউই


 থাক্লেন বিব্কের হুদ্রেশরীী হয়ে।




## औচ

অভিমানিনী সীতককে এই প্রথম মনে হল মুক্তমোহ প্রবল মানবী। বেদনার চিছ্ মাত্র নেই দৃষ্টিতে। কৃমি-কীট পতঙ্গের মত অকিঞ্চিতকর মনে হন আপন সশ্তানের জনককে। স্বল্পায়ু দাম্পত্য জীবনের স্থৃতিকে মনে হল মালিন্যে ভারা|্রুত্ত। ধনুর্ধর এক প্রবল পুরুষের সুবাসিত স্মৃতিকে ঝেড়ে ফেলে উটে দাঁড়ালেন পৃথিবীর প্রথম মানবীর মত আকাশদুদ্বী অহংকারে। অশ্চু নির্গমনের সমঙ্ত রর্র্রপথ শুকিয়ে গেল প্রবল দহনে।

অত্তরীক্ষে কোন মাটি থাকে না। মাটি ছাড়া অধিকারের শিকড় গভীরে প্রোথিত হয় না। আমি মা-বসুন্ধরার গর্ভ থেকে পুর্নার উণ্থিত হব মৃত্তিকায়। রূপ, রস, গক্ধ, বর্ণ, শোক, তাপ আর দ্রোহী জীবনের অবিনাশী কোলাহলেই আমি থুঁজে নেব বেঁচে থাকার সার্থকতা। দেবী শোচনার কथাণनিই পুনর্বার উচ্চারিত হন সীতার স্বগতোক্তিতে। গভীরতম বিশ্ধাস এবং বাৎসল্যে দেবী শোচনা সীতাকে এগিয়ে দিলেন পৃথিবীর দিকে।

## মানুষের ধর্ম-মানবতা

সুমিত্রা পদ্মনাভন

ধর্ম নিয়ে আমি একটা ঘুব সহজ্র লেখা লিথভ্ত চাই, ভোঁা সবাই পড়ে বুঝতে পারাব। ধর্ম যেহেতু সমাজের প্রতিটি স্তুরের মানুষকেই প্রভাবিত করে, তাই ধর্মকে এবটা কঠিন গবেযণার বিযয় হিসাবে ,োধহয় সবসময় দেখা উচিৎ নয়। জন্ম, মৃত্যু বা ভাঢ্লাবাসার সত বিশ্পজনীন এনং সর্বজনগ্রাহা বিষয় ২িসারেই দেখা উচিৎ। দেখানোও উডিe।





 না, বৃঝি না বলেই সেটাকে ভক্তে ক্রুি্ধু সেটাভে আকৃষ্ঠ হই। এই যে উন্টো কারণে
 সক্রে ভক্তিবাদের বিরোধ। একটা সহজ উদাহরণ দিই : একেকটা পুজোর প্রচলিত সংস্কৃত মন্ত্র यमि সোজ্রা বাংলায় অনুবাদ করে গড় গড় কর্র পড়ে যাভয়া যায়—তাহলেই তার সব রহস্যময়ত ঘুচে যারে। তখন তার আকর্ষণও করে যেতে বাধ্য। অনেক সময় কিচ্ম্টা হাস্যকর ও অপ্রাসঙ্কিকও মনে হতে পারে। আবার তার মধ্যে কিছ্ চিরঙ্ত সতা পাওয়া যেতে পারে। আর সেটা জ্তেে বেছে নেওয়ার জন্যেই দরকার আগে বুঝে নেওয়া। প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অপ্রয়োজনীয় বাश্যিক রীতিনীতিকে বাদ দিতে হাে তাই প্রথমে ধর্ম কী ও কেন এটা সহজ ভাবে বুঝতে হবে। এখানে আমি ধরে নিচ্ছি আমরা সবাই বর্তমান সামাজ্িিক অবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের যে ভৃমিকা তাতে খুশি তো নই-ই-বরং অবশাই কিছ্র পরিবর্তন ও বিকল্প চাইছি। চাইছি মানবিকতা। চাইছি যুক্তিবোধ, নাায়বিচার।

প্রথমে দেখা যাক ধর্ম কথাটার অর্থ কী? চনত্তিকা বাংলা অভিধানন এর মানে করা হয়েছে সংকর্ম, সদাচার পুণাকর্ম, কর্তব্যকর্ম, সমাজ হিতকর বিধি।

আরেকটি অর্থ হ'ল—পরম্পরাগত সামাজ্রিক আচার-অনুষ্ঠান, উপাসনা পদ্ধতি, সংস্কার রীভিনীতি এবং ঈশ্র পরকাল ইত্যাদি বিষয়ক মতামত।

দুনিয়ার পাঠক এক হఆ!ম্চQww.amarboi.com ~



 (.4|गভ থাকতে পারে—আমরা তাকক ধর্ग বলরো না। ধর্ম বলবো সেই সব

 সদাচার, কর্ভব্যকর্ম সমাজহিতকারিতা ইত্যাদি।

ধর্মের এই বিস্ত্রত সংজ্ঞা ৷েকে এসোহু দ্বিতীয় সংজ্ঞ, যাকে আমরা বলয়ত পারি
 বিভিন্ন ধর্মের ঊপাসনাপদ্ধভি আচার অনৃষ্ঠান কতটা আলাদা তা তো আারা জানি,



 সকলের জন্য এক ধর্ম। কিস্তু তা ত্ত হয়নি। স্যুন কাল ভেদে আচার অনুষ্ঠান




 সর্বধম্ম সমন্ধয়ের কথা ও উদার প্রগট্বিবাদী কথার खঁকে ফাঁকে নিজের ধর্মমতটির শ্রেষ্ষাত্বর কথা মান করিয়ে দিত্ত ভোয়ন না। অনুগামীরা ক্রমশই ভুলে যেতে থাক্ললা ধর্মর আসল সমাজহিতকর উদ্mেশ্য। প্রকট হরতত থাকলো আচার বিচার প্রকরণ পদ্ধতি। মাঝে মাঝে প্রতীকী সমাজসেবা করে পুণ্যার্জন করার মধ্ো আবদ্দ্র রইল তাদের সদাচার। বাড়তে লাগল বিভেদ। эুরু হল মৌলবাদীদের তাণ্ব বিশ্পজূড়ে। মৌলবাদীরা ত্তে ধার্মিকই। অত্রিমাত্রায় ধার্মিক।

এখন আর পৃথিবী পরস্পরের থেকে বিষ্ছিন্ন ছছাট ছোট গগাাঠীতে বিভক্তু নয়। এখন তাই আলাদা আলাদা নিয়মকানুনঙলো সমব্বয়ের চেয়ে বেশি সংঘর্ষের কারণ হ'য়ে উঠেছে স্বাভাবিকভাবেই।

শিক্ষিত মহলের একটা প্রিয় উক্তি হাচ্চে-"কেন? সব ধর্মেই তো ভালবাসার কथा, সহনশীলতার কथा বলা হয়়়ছছ-তাহলে ধর্ম কি দোষ করল? থাক না প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মও়েলা মিন্ল মিশে।" जারপর একইু গভীর গেলেই ঊদারতার মুখোশ ছিড়ে বেরিয়ে আসে আসন চেহারা। তখন দেখা যায় প্রতিটি তথাকথিত

ধার্মিক মানুষই কী মমতায় অাকড়ে থাকে বাপ ঠাকুর্দার ধর্মটিকে, কী সयড্নে এড়িয়ে
 বিশ্লেষণ করে পরধর্মের ঞ্রুটি বা া্রান্তবিশ্বাসকে। ভুলে যায় তার ধর্মটি সে নেহাতই উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে-দেথেওনে বেছে নেয়নি। তাই শ্রেষ্ঠ বলে গর্ব করা সাজে না।

অর্থাৎ বিরোধ যত ত সবই মৃনত আচার-অনুষ্ঠান, উপাসনা পদ্ধতি, ঈপ্বর সম্পর্কিত মতামত-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মিন যেখানে ত। হল—ন্যায়বোধ কর্তব্যকর্ম, সৎতুণ, সমাজকন্যাণ ইতাদি বিষয়ে। তাহলে আজ এই বিজ্ঞানের যুপে দাঁড়িয়ে আমরা ক্রে ভুলে যাবো ধর্মের আসল উদ্দেশ্য? কেন আচার-অনুষ্ঠান, বাহিক পদ্ধতি প্রকরণকে ছেঁটে ফেলতে পারবো না? কেন মেনে নেব না মানবিক তণকেই ধর্ম বলে?

নিশ্চয়ই পারবে।। পুরন্নো ধর্মध্থ বা ধর্মত্তরুদের আদেশকে অভ্রাত্ত বলে মেনে না নিলেই পারবে।। সমাজবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞােে যা পরীক্ষিত সত্য তা নিয়ে খোলা মনে পড়াশোনা করে নিলেই পারবো ন্যায় অনায়ের, ঠিক ভুলের বিচার করতে। বেরিয়ে আসতে পারবো ভয় ও অজ্ঞতাজনিত অক্ধভক্তির গঞ্তি থেকে। তখন আর ম ্ত্রকক যাদুশক্তি বনে ভুন হবে না, কৃ্টকর অম্যন্নবিক আচার বিচারকে আদর্শ ধর্মাচরণ বলে ভুল হবে না। সত্যকে এড়িয়ে ন্নাণ্ণীয়ে তাকে জানার চেষ্টাই সঠিক ধর্মাচরণ। এই জানার চেষ্টাই মানুচের স্বাজ্রের্বিক প্রবৃত্তি। মানবধর্ম।

১৯৮১ সালের জ্রেনরেল অ্যাসেপ্ধুলিঁি রাষ্ট্রসংঘ ঘোষণা করেছে-"‘্রতিটি

 ধর্মমত বা বিশ্ধাস গ্রহণ করতেই পারেন। পিতা-মাতার ধর্মকেই মেনে নিতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকত নেই। অথচ অনেকেই এই সহজ কথাট জানেন না। সেই ছেটবেলায় চাপিয়ে দেওয়া, না বুবেে মক্ত্রেচ্চারণ করা, ভয়-ভক্তি মেশানো ধর্মের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসাকে তাই অনেকেই এখনও মনে করেন অসম্তব বা অন্যায়।

প্রথম মানবধর্ম সমাজ অবশ্য প্রতিষ্ঠिত হয় ১৯২৯ সালে নিউ ইয়র্কে। অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘের অধিকার ঘোষণার অনেক আগে। তাই মানবধর্মীরা তখন ধর্মগোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতি পান নি। কিষ্টু আজ, UNO-র ধারা অনুযায়ী স্বীকৃতি না পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ১৯২৯ এ পাশ্চাত্যে ‘Humanism’ নামে যে নতুন পস্থার জন্ম হয়েছিল সেটা ছিল ইহ্দী-খ্রীস্টান কট্টর প্ছীদের অবিরাম সংঘর্ষের একটা ফলস্বরূপ। তখনকার অনেক গণ্যমানারাই ছিলেন এই দলে। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে
 তখনকার সমজে সমস্ত ব্যাপারে ধর্মীয় ধ্বজাধারীদের খবরদারীর অবশ্যা্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসেবেই এই নতুন আদর্শ, নতুন জীবনদর্শন উঠে এসেছিল। এরা
২৮২

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

মানবধ্র্রক ৬না সমস্ত প্রচনিত ধর্মের বিকল্প হিসাবে চেয়েছিলেন। এদের
 Mann, Julian Huxley ইত্যাদি জ্ঞানী তুণী বোদ্ধারা। এদের পথপ্রদর্শক ছিল
 আাগ্গা 位ন গণতন্ত্রে, বিজ্ঞানে, সব মানু,ষর সমান অধিকারে। সেयূ,গে ধর্ম হিসাবে ज্রা স্বীকৃতি পান নি।

এনন এই ধর্মীয় স্বাধীনতার যুগে অনেক বিশ্বাস যা Cult বা ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে ৬ঙ.万 এসেছে, তারা আলাদা ग্বীকৃভি চাইছ্নে। যেমন রামকৃষ্ণভক্তরা 'Ramkrishnaite' হিসাবে আলাদা ধর্মীয় স্ধীকৃতি চাইছিলেন বেশ কিছু বছর ধররেই কিদ্ট তারারা মৃলত হিন্দু বলেই তাঁদের এই আবেদন বাতিল করে দেয় সরকার।

অবাক নৌেছিলি যখন একজন সফন আবেদনকারীর চাকরিতে ঢোকা নাকচ হয়ে যায় ওষূ ‘ধ্ৰ' কলামে ‘মানবতাবাদ’ লেখার জন্য। যেন মানবিক হওয়াটা খুব গর্হিত কিছু ব্যাপার। সেট্: ১৯৯২-৯৩ সাল। তখন যুক্তিবাদী আন্দোলন তুক্গে। পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা আবেদনপত্রে ‘ধর্ম’ কলাম তুলে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে। ‘ধর্ম' যেহেতু ব্যক্তিগত ব্যাপার ধর্মনিরপপপক্ষ দেশে ধ্মীয় পরিচয় জানানো জরুরি নয়। যারা কোনো ধর্মই মানে না তারা কলামটা খালি রাখতে চাইলেও আপত্তি উঠেছে নানা জায়গায়। Form বাতিল করা हुलশ্ছে ‘incomplete’ বলে। সেই সময় বহ মানুষ দ্বারস্থ হয় মানবতাবাদী হ্রু্লিতির। এই সময় প্রথম এই সমিতি Humanists' Association of Lieflia সক্রিয় হয় মানবতকে ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে। দেশের রাজনৈক্রিক্ক্ নেতাদের কাছে ও সংবাদপত্রের দপ্তরে ব্যেগাযোগ করে ঘটনাটি জানাজ্ছিং ছয়। যাতে একজন মানুষ নিজের ধর্ম 'মানবতা’ বলতে পারে তার জন্য সরকারি কোনও নিয়মাবলী বা guideline আছে কিনা তা স্পষ্টভাবে জানতে চাওয়া হয়। উত্তরে রামকৃষ্ণ মিশনের ঘটনার উর্Aেখ করে সবাই বলেন যে এভাবে নতুন আলাদা ধ্ম তৈরি করা সঙ্তব নয়।

তারপর মানবতাবাদী সমিতি সরাসরি চিঠি পাঠায় রাষ্ট্রসংঘের অফ্সি। উত্তর आসে দেরি না করেই। UNO তাদের Human Rights এবং Religious Rights সংক্রান্ত याবতীয় বই ও কাগজপত্র পাঠिয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়-"১৯৮১"-র জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে রাষ্ট্রসংঘ ঘোষণা করেছে প্রতিটি মননুযের যে কোনো ধর্মমত গ্রহণ করার ও চর্চা করার স্বাধীন অ্রিকার আছে।

তারপরই এই আইনী লড়াইতে যৌথভাবে নেমে পড়ে মানবতাবাদী সমিতি ও য়ক্তিবাদী সমিতি।রাষ্ট্রসংঘকে চিঠি দিয়ে জনানো হয় যে ভারত UNO-র সদস্য দেশের অন্যতম হওয়া সৰ্বেও প্রচলিত ধর্মের বাইরে অন্য ধর্মকে এখানে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। Humanism-কেও ধর্ম বলে স্বীকার করা হয় না। কিস্টু যেহেহু UNO তার Guideline পাঠিয়ে দিয়েছে, আমরা UNO অন্তর্গত দেশ হিসাবে মনে

করি যানবত অমাদের ধর্ম হতে কোনো বাধা নেই। এবং আইনীভাবে এই ধর্মশকে গ্রহণ করার অধিকার আমরা প্রত্ষি্ঠা করবো। এই চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয় রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমণ্তী, আইনমষ্ট্রী, সংসদ বিষয়ক गন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যন্ত্রী ছাড়াও বিদেশী দূতাবাসণ্গলিতেও। তারপর ভারত্তর মানবতাবাদী সমিতির সহায়তায় কোরে গিয়ে affidavit করে দলে দলে ছেলেম্মেয়ে Humanism কে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে। (১৯৯৩ এর ১০ ডিসেম্বর।)

১৯৯৩ এর ১০ ডিসসেম্বর ‘বিশ মানবধিকার দিবসে’ প্রথম ৫৪ জন সদসা-সদন্যা আইনীভাবে Humanist হন। এই কঠিন লড়াইটা জেতার পর এখন আর কোো বাধা নেই—য় কোনো রাষ্টসংমের সদস্য দেশে এই একইভাবে বে কেউ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গজ্তি থথকে বেরিয়ে আनতে পারেন। আইনী কাগজে Humanist ঘ্যাষিত হওয়ার পর তাক্ অস্বীকার করার অর্থ কোরের অবমাননা করা। তারপর Humanist দের কার্যকল্লপপ শাখা বিক্তার করেছে নানাভাবে। বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাব ও সাংস্ধৃত্ক সংস্থা স্বাধীনভাবে মানবতাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলছেল। মানবতাবাদীদের সংখ্যা এখন আর কম নেই। তাঁরা যেহেতু প্রচনিত ধর্মীয় রীত্নিতি মানেন না, ‘মরাগোত্তর দেহদান’ কর্মসৃচি তাঁরাই এগিয়ে ন্য়ে়ে চলেছ্নে। মৃত্যুর পর দেহটাকে প্রচলিত প্রথায় সৎকার না ক্রের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যবহারে কাজে লাগানোর জনা স্বাক্ষর সংগ্রহ করছ্নেন স্ক্রেস্ঠiদ প্তরের নিয়মমত।

ত্বু এথনও লক্ষ মানম আজ্নে যাঁরা গ্রইুআন্দোলন থেকে শত্যোজন দূরে। অনেকে আছ্নে যাঁরা এতসব জানার প্র দেওয়াটা এখনও সম্তবপর নয়। (জ্ত্তি করাটাই সময়ের অপচয়। মানবতাবাদী
 মনেপ্রাণে সত্যিকারের মানবতাবাদী কিস্তু খাতায় কলমে মানবধর্মী হননন। হয়ত
 এগিয়্য় আসত্ত সংকোচ বোধ করাছ়ন। এরকম মানুষদের কাছ থেকে দুটো সুচিত্তিত মতামত বা প্রশ্ন পেয়েছি যেওুনোর উত্রে দেওয়াটা জরুরি। এত ধর্ম থাকতে আবার একটl নতুন ধর্ম ‘মানবধর্ম’? তাহলে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো না তো? মানবিক হতে হলে আবার কাগজে সই করতে হবে কেন?

## আবার একটা নতুন ধর্ম কেন?

এর উন্তরে একটা কথা বুঝতে হবে, প্রথম যারা মানবতাবাদী হয়েছেন- তারা সবাই জন্মमূত্রে কোনো প্যাতিষ্ঠানিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিষ্ঠ সেই উত্তরাধিকারসুত্রে পাওয়া ধর্ম́টিকে তাঁরা তাগ করেছেন্ন। যতটা নিরপেশ্ষত তাঁদের আঢ়ে পিতামাতার ধর্ম্রের প্রভি ততঢাই নিরপপকক্তা আছছ অনান্য সব ধর্মের প্রতি তাই তাঁরা


 आभিম！ে। अসততা বা ভজমির গন্ধ পেলে বাতিল করেন সহজেই। এমন নিরপেক্ষ সe সাইウৗী মননুষেরা সর্বত্রই आছ্লে। তারা আ丬্রীয়－বক্ধূ পরিবৃত হয়েই আছ্নে। ৩｜গা শারদীয় উৎসবে আনন্দ করেন，অঞ্জলি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। গ！ムর উৎসবে খা৫য়া দাওয়া করেন，কোরবানির ধার ধারেন না। পাহাড়ের সৌন্দর্य （দথতে কেদারনাথের পথে পাড়ি দেন，মন্দিরে পুজো দেন না। তাঁরা কেউ আলাদা ইনন্ন। তারা নিজেদের পরিচয় দদন মানবতাবাদী，যুক্তিবাদী，ধর্মনিরপেল্ম বলে। ঞারা প্রভাবিত করেন বন্ধু！দর। নিজেরা বর্জন করেন সমञ্তরক্ম অর্থহীন আচার－ অনুষ্ঠানকে। ধর্মপরিচয় বহনকারী নাম পদবী পোশাক বা স্টাইন বর্জন করেন। এদের অনেকেই পদবী তাগ করেছেন，বিয়ে করেছ্নে Special Marriage Act মেনে，মেয়েরা বিয়ের পরও স্বামীর পদবী নেননি，স্টাইন করেন নিজের রুচি অনুযায়ী তবে কোথাও কোনো বাধ্যবাধকত নেই। মানবতাধর্মী হতে গেলে কোনো কঠিন পরীক্ষা নিতে হয় না，দীক্প দিতে इয় না，কোনও বিশেষ পুক্তক বা ধর্মত্তর্রর



এই ‘মানি না’ বলাটl সকলের পক্ষে সৃহ্রে হয় না। কারণ মেনে চলারাই দনে ভারী—তারা সংগঠিত। তাই মানবতাবার্দীদিরও সংগঠিত হওয়ার সময় এসেছে।
 এই সংগঠিত আন্দোলন আজ দার্মা বাধ্ছে। তাদেরকে ওধু ন নাস্তিক’ পরিচয় আশ্রয় দিতে পারে না। তাই যতদিন না ধর্ম－পরিচয় অবাা্তর বা অभ্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হচ্ছে－ততদিন বিকল্প হিস：বে মানবতাই শ্রেষ্ঠ ধর্মমত। সমঙ্ত বধ্চিত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে，সমাজে মানুষের ন্যাযা অধিকার প্রতিষ্ঠিত করভে এই মানবতাবাদীদেরই একজোট হতত হবে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাবে সমঙ্ত পৃথিবীতে যত মানবতাবাদী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে－তারা সন্মিলিত ভবে অন্য সব ধর্মাবলন্ধীদের ছড়িয়ে যাচ্ছে। যেদিন পৃথিবীর অধিকাং্ মানুষ যুক্কিবাদী ও মানবতাবাদী হয়ে উঠবেন—সেদিন আর প্রয়োজন হবে না সংগঠন গড়ার বা সই করে ‘মনুয্যার্মাবলশ্বী’ হওয়ার।

দ্বিতীয় প্রশ্জাট হচ্ছে－ধর্মকে ঘিরেই আমাদের যত উৎসব，শিল্প，সংস্কৃতি， আনन্দানুষ্ঠান। প্রচলিত ধর্মকে বাদ দিয়ে কী করে হবে উৎসব？ছूটি হবে কী উপলক্ষে？একেবারে যাশ্ত্রিক হয়ে যাবে যে সমাজজীবন！

এখন দেখা যাক ধর্মাচরণকে বাদ দিয়ে কী কী উৎসব－অনুষ্ঠান পালন করা যায় ？

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভরতীতে তো আজীবন চেষ্টা চালিয়ে গেলেন প্রচলিত มৃর্তিপ্জা आচর-বিচার বাদ দিত্যে को ভাবে উৎসবে घাতিয়ে রাথা যায় আশ্রিকদের। আজকের মানবতাবাদীদেরও তাই বারো মাসে তেরো পার্বণ না থাকনেও ঢোদ্দরকম কর্মসূচি থেকেই যায়। মানবাধিকার নঙঘনের ঘট্না ঘটতে দেখলেই বাঁপিয়ে পড়তে হয়, তাছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিষ্ঞান মেনা রক্তদান-চক্ষুদান-দেহদান শিবির তো আছেই বছরের যে কেেনও সময়ে।

## সত্যিই কি ধর্ম ঘাড়া অनूষ্ঠান হয় না? ছूটि इয় ना?

তেবে দেখুন তে।? শিঙুর জন্মের পর তার নাম হবে। সে প্রথম ভাত খাবে। তার হাতেখড় হবে।এগুলো সবই তো আনন্দের একেকটা উপলক্ষ। সবাই মিলে উৎসব করাই যায় তার জন্য ঋপ্বর-বিশ্বাস, পুজো প্রার্থনা মন্ত্রোচ্চারণের কী প্রয়োজন? তাছাড়া জন্মদিন, পরীশ্মায় পাশ, বিবাহ (অবশ্যই আইনী মতে) এ সবেই তো সাধ্যমত আনন্দ উৎসব করাই যায়। কিম্ু য়ক্তিবাদী, মানবধর্মীদের কাছে কোনোটাই বাধ্যতামূলক নয়। না করলেই সাংখাতিক কিছ্ম শ্পতি হয়ে যাবে না। আর সময়মত মরণোত্তর দেহদানকে সার্থক করতে হলে যথেষ্ট কাঠ্বড় পোড়াতে হয়। শ্মশানयাত্রা নাই বা হোলো-আশ্মীয়বক্ধুদের ডাক পড়ব্বেট্𧰨) দেহদানের ব্যবস্থাপত্র করতে।




 কল্পনা। মৃত্যুতেই জীবনের শেষ—তাতে কি জীবন অর্থগীন হয়ে যায় ? এক শ্রদ্ধেয় মানুচের শ্মৃতি, কর্ম ও শিক্ষই তো তাঁকে অমর করে। তাহলে স্থৃতিচারণই তো সবচেয়ে ভাল উপায় শ্রদ্ধাষ্ঞাপনের। আর সাধ্য না থাকলেও কারুর মৃত্যু উপলঙ্ষে ব্থ মানুষকে ডেকে ভুরিভোজন করানোজ একরকমের অক্নীন মৃর্থ্তত মনে করে মানবধর্মীর।। তাদের প্রতিবাদকে সোচ্চার করতে তাই মানবতাবাদীরা সবচেয়ে মারাষ্রক आর অর্থহীন দুটো ভুরিভোজের নিমন্তণকে সামাজিকভাবে বয়কট করে। একটি আাদ্ধের খাওয়া, আরেকটি পপতে বা উপনয়ন। একটি কিশোরকে পৈতে পরিয়ে তাকে দ্বিজত্বে উত্তীর্ণ করা হচ্ছে জঘন্য জাতপ্রথাকে স্বীকার করে নেওয়ার অমানবিক প্রথা। এই অনুষ্ঠান শিफ্ষিত সुমাজের লজ্জা। বাকী সব প্রচলিত অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আচার পানন বাদ দিয়ে প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করতে মানবধর্Aীদের আপত্তি নেই। তরে কোেো বিবাহে পণের ব্যাপার জানা থাকলে তা অবশাই বর্জনীয় হরে।

এই ভাবে সমাজে অন্য ধর্মাবলপ্বীদের মধ্যে থেকেও মানবতাবাদীরা আনন্দ্দ

> ২৮৬

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

উৎসাব Caাত ওగל্ এবং সুযোগমত মানবতার প্রচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিনাদ কার গাাক। মনুমের সাম্যে বিশ্ষাসী যুক্তিবাদী আন্দোলনও তো আনন্দ ذеमள।

এখ্ম্ণ .ো গেল পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলো, এরপর দেখা যাক সামাজিক

 यु করলে আমরা কী পাই?

নতুন ধান কাটর সময় ঘরে ঘরে পিঠেপুলির উৎসব দিয়ে শুরু করা যাক। কোনো ধর্মীয় গা্ধ ছাড়াই এটি সারা ভারতে ও দুই বাংলায়ই জনপ্রিয় উৎসব। শীতের পর যুক্তিবাদী দিবস ১ মার্চ, গ্রীষ্মে নববর্ষ। বর্ষায় বৃক্ষরোপণ তারপর শরতে আাকাশ পরিক্ষার হতেই শারদীয় মেলা। তারপর ঝকঝকে আকাশে ঠাণ্ডার ছেঁয়া লাগতেই বাজী আর আলোর খেলা। মৃর্তিপুজো আর পুরোহিততন্ত্র বাদ দিয়ে কি এগુলো উপভোগ করা যায় না? ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস আর তারপরই বইমেলার তোড়জোড়। এটা একটা উদাহরণ কলকাতা আর তার




 বিকাশ। ছুটির দিনগুনোকে একদু অদলবদল করে নিলে কতগুনো নতুন ছুটি পাওয়া यাবে—यেমন বিজ্ঞান দিবস, যুক্কিবাদী দিবস, মানবাধিকার দিবস। কোন্না ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেশওদ্ধ সকনের ছুটি চলবে না। তার বদলে আপৎকালীন বিশেষ ঘটেনার প্রেক্ষিতে ছুটি ঘোষণা করা হবে। যেমন বন্যাত্রাণে সাহাযা করার জনা শহরে মানুষের ছুটি, মহামারী বা বড় রকমের দূর্ট্টনা ঘটটেও ছাত্র-ছাত্রীদের স্বেছ্ছাসেবক হওয়ার জনা ছૂটি। তাছাড়া খুব বর্ষা থুব শীত বা থুব গরুমে টানা ক'দিন ছুটি দিলে কাজের একঘেয়েমি কাটে-সময় ও শক্তির অপচয় বন্ধ হয়। অথবা রক্তদানের ছুটি, বিশ্পকাপ থেলা দেখার ছুটি ইত্যাদি কিছ্র নতুন ছুটি যোগ করা যায় যেখেো ধর্মনিরপেক্ষভবে প্রতিটি মানুষই কাজে লাগাতে পারে। অবাঙ্ছিত রীতিনীতি বাদ দিলে বাদ হয়ে যাবে অনেক কিছূই—বাদ যাবে নিষ্ঠুর বলিশ্রথা, যা কোনো সুস্থ মনের মানুষের আনন্দের অঙ হতে পারে ন।। বাদ হয়ে যাবে দিনের পর দিন চলতে থাকা বিসর্জনের হামলা, যানজট, বাদ হবে অনাবশ্যক ব্রত উপবাস-এটা (খও না, সেটা খেতে নেই—যা অধিকাংশ ভারতীয় মহিলার পেটের রোগের গোপন রহস্য,

বাদ হয়ে যাবে বহু অর্থ ও সময়ের অপচয় যে অর্থ ও সময় কাজে লাগবে সুস্থ পরিবেশ গড়তে—শিক্ষার প্রসার ঘটাতে। তাই টানা নাতটা দিন ছুটি বরাদ্দ থাক বইমেলা আর সাক্ষরতা প্রসারের কজে।

এসবই কি মানবতাবাদীদের দিবাস্বপ্ন ? নাঃ, বোধহয় এরকম দিন আসতে আর বেশি দেরি নেই।




 মন্মাহন সিং-এর কাছে।

## ধর্মনিরপেক্ষতার মুখ ও মুখোশ

## প্রবীর ঘোষ

ষ্র্মনিরপেক্ম মানে, দूদু भাব, তামুকও থাব  ষর্মিনিরপেन্巾 মান., ফড়ে-দালাল नেতা-ছাতার তোট কুড়োবার ফন্দি যিকির<br>২র্বনিরপপেন্জ মানে, বাভ্তা বুদ্ধি. থাজা বুদ্ধির কর্রাইসি কচকচানি<br>নস্গ্মী সোরেন, করিম চাচা, অনে রাখিস এ ত্তোর দেশ <br>ছাতা-মাथা আবর্জন্য ঝেট্রিয়ে তাড়া

## ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে শামিন इ৫য়ার স্নোগান এథটি সরন ভণামি

২০০০-এর নভেস্বর। তাও দু-সপ্তাহ অতিক্রাপ্পী নানা টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্র

 ফ্যাসিবাদের ঘনায়মান বিপদ থোরুর্রিশবাসীকে বাঁচাতে রাজনৈতিক দলগুলোকে আত্তরিক হতে বলেছ্নে। সাব্ধ্রান করেছেন, নতুবা ইতিহাস ফ্মমা করবে না। অধর্মনিরপেক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে সর্বাঙীন লড়াইয়ের আবশ্যিক ও প্রাথমিক শর্ত হিসেবে কংてগ্রে সহ সমস্ত ধর্মনিরপপক্ষ রাজনৈতিক দলকে নিয়ে একটা য়ন্ট গড়়ে তোলার জরুনী আহ্হান জানিয়েছ্নে জ্যোতি বসু।

জ্যোতি বসুর আহৃানের অর্থ এই নয় থে—তিনি বা তার দল মনে করেন, কংগ্রেস সহ অনেক রাজনৈতিক দলই ধর্মনিরপেক্ষ। কোনও ধর্মের পক্ষে নয়। ভারতীয় জনত পার্টির হিন্দু তোষণ রাজনীতিকে ঠেক্াতে মুসলিম তোষণের সাম্প্রদায়িক কাজে লিপ্তু নয়। জ্যোতিবাবুর মত প্রখর বাস্তববাদী মানুষ এমন অবাস্তুব চিন্তাকে মাথার ধারে কাছে ঘেষতেই দেন না। তবু তাঁকে এমন কথা বলতে হয়, কারণ—গরজ বড় বালাই। তিনি বোঝেন, কংগ্রেসকে সল্গে না পেলে বিজ্রেপিকে কেন্দ্রের ফ্ষমতা থেকে হঠানো বর্তমানে অসম্বব। জ্যোতিবাবু জানেন, ভারতীয় জনজীবনে সাম্প্রদায়িকতার শিকড় এতই গভীর যে, তাকে হটাত গোেলে ভোটের রাজনীতির জগত থেকে নিজেদের হটতে হবে। এ’দশের রাজনীতিতে টিকে থাকতে হলে পুজোর উদ্বেধন, ইফত্তার পার্টিতে অংশ্র গ্রহ্ণ এবং একই সঙ্গ


ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে বিজ্জেপির বিরুদ্ধে গাল পাড়তে হবে।
মুথে সাম্প্রদায়িকতাকে গাল পাড়লেও আজও মুসলিম প্রধান এলাকায় মুসলিম প্রাথীকে দাঁড় করাবার কৌশল আঁকড়ে রাখতে হয়েছে কমিউনিস্ট বলে পরিচিত দলঙুলোকেও। এর কারণ, রাজনৈতিক দলগুলো মনে করে মুসলিম ভোটারদের বেশির ভাগই নিজের পার্টির চেয়ে নিজের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে ভোট দিতে অনেক বেশি পছন্দ করে।

মুসলিমদের এই সম্প্রায়-প্রীতির পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে।এদেশের বাতাবরণে হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ, ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাজন মুসলিম হিসেবে নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক অবিচারের শিকার বলে মনে করা, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে এ’দেশে থাকতে হচ্মে বলে বিশ্পাস করা-এ’সবই কারণ হাতে পারে। কিস্তু এ’সবের বাইরেও কারণ রয়েছে। কারণটা ইৃ্যী, রাজনৈতিক দলজঢোর ধর্ম নিয়ে রাজনীতি। বিজেপ্ ও তার সহযোগী কিছু পার্টি রাম মন্দির গড়া নিয়ে রাজনীতি করহে, তো বিজেপি বিরোধী দলতুনো বানরি ভাঙা নিয়ে রাজনীতি করছে। বিজ্রেপি হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুজাতীয়তারোধ জাগাবার রাজনীতি করছে তো অ-বিজেপিরা মুসলিমদের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবোধ উস্কে দেবার রাজনীতি করছে।
 যতই মধ্যयূগীয় হোক না কেন-তার বিকুুঙ্গ সোচ্চার হয়ে ভোট হারাতে নারাজ
 মুসनिম নারীদের মুক্তির পক্ষে র্ম্রেপ্নু তুলেছিলেন, ‘কমন সিভিন ল’ চালু করতে
 নিল, ওমনি বামপণ্থীরা তাদের অবস্গান থেকে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল। এই অবস্থান পাল্টে পিছ্ হটারও কারণ আছে। শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে মুসলিম পুরুষদের কককেভের তীব্রত। হোক না মধ্যুগীগ় চেতনায় আচ্ছন্ন মুসनिম পুরুষদের ক্ষোভ, কিস্তু তাকে অগ্রাহ্য করাটা রাজনৈতিক আঅ্মহত্যা ছাড়া কিছू নয়। কারণ আজও মুসলিম পুরুষরাই ঠিক করে দেয়, তাদের নারীদের ভোট কোথায় পড়বে। আর, মুসলিম ভোটের বড় অংশই বামেরা পেয়ে আসছে। এই ভোট ভাবনা থেকে ডিগবাজি খেল বামেরা।

ধর্মেও আছি, ধর্মনিরপেক্ষততেও আছি-এ'ডఅামী আর কতদিন...
ধर्মীয় সাম্র্রদায়িকতার জनক কংt্রেস, মूসनिম नীগ...
মগজ্জে সাম্প্রদায়িক চিস্তা ও গলায় ধর্মনিরপেক্তার বুক্নি—এই হলো এ'দৈশের নির্বাচন-নির্ভর রাজনৈতিক দলগুনোর বৈশিষ্ট।। আজ আমরা দু-বেলা



## মানেটা এমন যেন-বিজেপি বা ভারতীয় জনতা পার্টির জন্মের (১৯৮০ সাল) আগে ভারতে হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ, অবিশ্বাস ছিল না। বিজেপি'র জনক জনসঙ্ঘের জম্ম ১৯৫১-তে। বিশ্ষহিন্দু পরিষদের জন্ম ১৯৬৪-তে। শিবসেনা ১৯৬৬-তে।

এইসব হিন্দূত্ববাদী সাম্প্রদায়িক দলগুলোর জন্মের আগেও হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ ও অবিশ্ধাসের প্রবল উপস্থিতি ছিল। বিশ শতকের চারের দশকে ভারতের ইতিহাসে সবচ্চেয়ে বড় ধর্মের ভিত্তিতে দাঙ্গা হয়েছিন। প্র্যা দিয়েছিল ছয় নক্ষ মানুষ। অপ্নিসংযোগ, লুট-পাট ও ধর্ষণের শিকার হয়েছিল দেড় কোটি মানুষ। তথন কোথায় বিজেপি থেকে শিবসেনা ? ওদের তে তখন জন্মই হয়নি! তবে কী করে সংগঠিত হলো এত বড় সাম্প্রদায়িক দাঈ ? এই হিন্দু-মুসনিম অবিশ্পাসের জনক ছিল কংগ্রেস

 করতে হবে দেশকে। হিন্দু ও মুসলিম ব্বীু্রির ভিত্তিতে দেশ ভাগের জিগির উঠন। জিগির থেকে ধর্মীয় উন্মাদনা, হিন্দি্গুসুসলিম দাঙ।

এই ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার্গিছনে এদেশের কমিউনিস্ট্দের ভূমিকাও কম নয়। কমিউনিস্ট্রা সেদিন সোচ্চার হয়েছিল মুসলিমদের আख্যনিয়ষ্ত্রণের অধিকারের পক্ষে। জেনারেল বডির মিটিং থেকে সভা, সর্বত্রই বুঝিয়েছে-হিন্দু ও মুসলিম দুটি পৃথক জাতিগোষ্ঠী। মুসলিম জাতির আप্রনিয়ষ্র্রণের অধিকার বা স্বাধীনতার অধিকার কোনও অজুহাতেই খর্বিত হতে দেওয়া যায় না। মার্কস ও লেনিন সর্বদাই ছিলেন প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর আ丬্মনিয়ন্ত্রণের অখিকারের পক্ষে। এইূকু উম্মেখ করলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে-কাশ্মীরি থেকে কামতাপুরী যখনই যে ধর্মীয় বা ভাষা গোষ্ঠী অথবা জাতিগোষ্ঠী আঘ্মনিয়্ত্রণের অধিকার দাবি করেছে তথনই তথাকথিত মার্কসবাদীরা অবস্থান পাল্টে একশো আশি ডিখ্রি ঘূরে গেছে। এই নয় যে, সেদিনের ভুল স্বীকার করে এই অবস্থান পাল্টানে।। আজ পর্যত্ত স্বীকার করেনি যে-ষর্ম্মের ভিত্তিতে এই দ্রিজাতিতত্র ছিল ভুল। অথচ ধর্মের ভিত্তিতে এই তथাকথিত মার্কসীয় জাতিত্্বকে অসার প্রমাণ করেই পৃর্বপাকিস্তান এখন বাংলাদেশ। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করে যারা এই উপমহাদেশে ধর্মীয়সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম জনক, তারাই আজ সাম্প্রায়িকতার জুজুকে সুবিধামত

ব্যবহার করছে।
বি জে পি, শিবসেনার মত রাজনৈতিক দলতুলো কোনও রাখ-ঢাক না করেই হিন্দূত্রের উথ্থান চাইছে। রাম মন্দির-বাবরি মসজিদ বিতর্কের প্রসঙ্গ টেনে সাধ্বী ঋতাজ্রা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন-ধর্মের ভিত্তিতেই ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্তানকে দু-টুকরো করা হয়েছিন। ধর্ম-ভিত্তিক দ্বিজাতিতশ্রে সেদিন দু-দেশের নেতারাই মেনে নিয়েছিলেন হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের মানুষেরা দুটি পৃথক জাতি। নেতারাই ঠিক করে দিলেন, হিন্দূদের মাতৃভূমি হিন্দূস্তান ও মুসলিমদের পিতৃভূমি পাকিস্তান। এরপর হিন্দুজাতির উখ্থান চাইলে তাকে কোনওতাবেই ধর্মীয় সাম্পদায়িকতা বলা যায় না। জাতির উত্থান চাওয়া কোনভাবেই অপরাধ নয়। এ হলো জাতীয়তাবোধ।

এমন সাফ জবাবের পাল্টা উত্তর দেওয়া কঠিন। তারচেয়ে অনেক সোজা, উত্তর এড়াতে অন্য প্রসন্গ এনে ফেলা। সুবিধামত সাম্প্রদায়িকতার ভয় দেখান। এক সময় যাদের ‘জাতিগোষ্ঠী’ বনেছে, সেই জাতিগোষ্ঠীর উথান প্রচেষ্টাকে ‘সাম্প্রদায়িকতা’ বললে তকে সুবিধাবাদী নীতি বলতে হয়। এমন সুবিধাবাদী নীতি এক সময় সাধারণের কাছে ধরা পড়ে যেতে বাধ্য।

## হিন্দূসাম্প্রদায়িকতা রোখার দাওয়াই মুসলিম-সাম্প্রদায়িকতা নয়

মুক্ত চিন্তার অভাবে, যুক্তিমনস্কতার অভাবে শ্রা্ষিরী নানা ভাবেই সাম্প্রদায়িক। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সজ্গে পাল্ম দিয়ে বেষ্ᅥ্রে ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্ßনিক সাম্প্রদায়িকত, জাত-পাতের সাম্প্প্রিয়িক্রিত, রাজনৈতিক সাম্প্র-দায়িকতা, পেশাগত সাম্প্রদায়িকতা।

পড়শির হাতে উকিলবাবু মín থথয়েছেন, আমরা উকিলরা প্রতিবাদ্দ কোর্টের কাজ বন্ধ করে দিলাম। ছাত্র বিনা টিকিটে ট্রেনে ভ্রমণের সময় টিকিট চেকারের হাতে ধরা পড়়েছে। আমরা ছত্ররা স্টেশন তোড়ফোর করে তিন ঘণ্টার জন্য ট্রেন অবরোধ করে দিলাম। রোগী হাসপাতালে ডর্তি হয়েছে। ডাক্তারকে ‘কলবুক’ দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার তখন নার্সিংহোমে প্র্যাকটিসে ব্যস্ত। রোগী মারা গেছে। আষ্ঘীয়রা ক্ষিপ্ত। নার্সিংহোম থেকে ডাক্তারের গাড়ি হাসপাতানে পৌঁঘতেই ডাক্তারের ওপর আক্রমণ। আমরা হাসপাতাল কর্মীরা মৃতের আষ্যীয়দের পিটিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে, নিরাপজ্তার দাবিতে হাসপাতাল অচন করে দিলাম। এই ইডেনেই এক অज্ডুত ক্রিকেট থেলা দেখার সুযোগ হয়েছিন আমাদের। নেমে আসা অন্ধকার ঠ০কতে দর্শকদের হাতে হাতে কাগজের জ্নন্ত মশাল। ব্যাটসম্যানদের স্বম্প আলোর আবেদন ভারতীয় অ্যাম্পায়াররা যতবারই বাতিন করে দিচ্ছে, ততবারই আমরা ভারতীয় দর্শকরা উল্লাসধ্বনিতে ইড্েে ভাসিয়েছি। আমরা জয় দেখতে চাই। এক ব্যাট দর্শক আম্পায়ারের নিরপেক্ষত নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই আমরা ইভ্ডিয়ান

> ২৯২

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

ক্রিককাটটর সাপার্টাররা ওকে পেঁিয়ে বৃন্দাবন দেথিয়ে দিয়েছিলাম। পাকিস্তান লোক ইংলল৬, কোন্ দেশের আম্পায়াররা না চৃরি করে ? আমরা যদি চুরি করে থাকি (.৮1, (ষশ করেছি।

রোগট্ট সর্বত্র ছড়িয়েছে। রাজনীতিতেও। আমরা ক্যাডার। জোর গলাতেই বলি, সুযোগ পেলে কোন্ পার্টি না রিগিং করে ? শ্ষমতায় থাকলে কোন্ পার্টি না পুলিশপ্রশাসনকে কাজে লাগায়?

এ'ভাবেই আমরা আমাদের সব বে-আইনি কাজকে জাস্টিফাই কররত চাইছি। এক অপরাধের বদলা নিতে চাইছি পান্টা অপরাধ করে। এতে সমাজে অপরাধ ও অনৈতিক কাজের সংখ্যা বাড়ঢে। বাড়ছে হজুক। অপরাধমনস্ক মানুষের সংখ্া বাড়ছে। কমছে যা তা হলো, যুক্তি দিয়ে বিচার করার প্রবণতা। কমছে মুক্ত চিস্তার প্রবণতা।

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার অংকটটও বেশ জটিল। দক্ষিণ ভারতে জাত-পাতের অংক কবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে হিন্দু তাস ফেলতে হয়। উত্তরপ্রদেশে হিন্দু অনগ্রসররা মুলায়ম সিংহের কাছা ধরে চলেছে। দলিতরা মায়াবতীর সঙ্গে। বর্ণহিন্দুদের কেউ সোনিয়ার সঙ্গী তো কেউ বাজপেয়ীর। বর্ণহিন্দূদের কাছে টানতে
 মসজিদের ধ্বংসস্కৃধে রাম মন্দির গড়া হিন্দূর্পীবিত্র ধর্মীয় অধিকার। এ’কथা বলে
 প্রদেশে আগামী বিধান সভার নির্বাচন্ষীত্তে চাইছে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চনগুনোতে উদ্বাস্তুদের মধ্যে ম্ত্যীীিম বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার কাজ করে চনেছে বিজেপি। ওরা মনে করে, হিন্দু র্পীয় ভাবাবেগকে জাগিয়ে তুলে ও হিন্দুদের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়্যে দন বাড়াতে পারবে। বাস্তবে অনেক ক্কেত্রেই বাড়াতে পারছ্নে । কাশ্ধীরে ভারত বিদ্বেষ এমনই একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে লক্ষ লশ্ষ হিন্দু শরণার্থী নিজেদের বাড়ি-ঘর, ব্যবসা সব ফেলে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। এদের অনেকেরই আস্তানা আজও জন্মু, দিপ্মি, মুম্বাইয়ের শরণার্থী শিবির। এদের দাবির কথ্া বি জে পি, শিবসেনার মত তথাকথিত সাপ্প্রদায়িক দল ছাড়া কোনও রাজনৈতিক দল ভুলেও উচ্চারণ করে না। একটাই ভয়, উচ্চারণ করলে যদি মুসলিম সম্ম্রদাল্যের ভোট হারাতে হয়। ফলে বহ হিন্দু ভোটারদের চোেেই কংগ্রেস থেকে বাম রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম তোষণকারী, নীতিহীন, সূবিধাবাদী হিসেবে ধরা পড়ছে। শরীরে লেগে থাকা এই কালি-ঝুলি মুছে সাফ করতে হলে নিজেদের পাল্টাতে হবে। সততার সঙ্গে সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলতে হবে। তাঙ্ষণিক লাভের আশায় শুধু নানা কৃট কৌশল আঁকড়ে থাকার পথ ছাড়তে হবে।

বর্তমান বাস্তব অবস্থার দিকে
ফিরে তাকালে দেখতে পাবো বিজেপি এখন
কিছ্ম মूসলিমদেরও সমর্থন পেতে তরু করেছে। ‘এক দেশ এক অইন’ স্নোগান অনেক মুসলিম নারীকেই বিজেপির পিছনে माँড় করিয়ে দিয়েছে।
 মুসলিমদের মধ্যে একটা ধারণা দানা বাঁধতে چুরু করেছে-হিন্দু-মুসনিম দাঙ্গা এড়াতে হলে বিজ্জেপি সরকারকে গদিতে বসানোই ভালো। এমন ভাবনার পিছনেও কারণ আছে। বিজ্েপি শাসিত রাজাগুলোর তুলনায় কংগ্রেস শাসিত রাজ্ঞতুলোতে সাম্প্রদায়িক দাা্গা বেশি।

বিজেপির দীর্ঘস্ছায়ী কর্মসূচীর পান্টা কোনও কর্মসুচী বাম বা অ-বিজেপি দলগুলো নেয়নি। বরং আমরা বারবারই দেথ্ছি বিজেপিকে রুখতে তারা পান্টা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেওয়ার খেলায় মেতেছে। ভি. পি. সিং ও তার দল মুসলিম ভোটারদের মন পেতে দলের আাঔার রঙ সবুজ করে ছিলেন। ইমাম আবদ্মপ্মা বুখারির মত ধর্মীয় নেতার সমর্থন আদ্ট্রে"করে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলিমদের আবেগকে উস্কে দিলেন ভি. প্রিৰ্টে কোনও মৃল্যে বাবরি মসজিদ রক্মা করার প্রতিজ্ঞ করে ধর্মের তাস-ই খ্যে্পেলন ভি. পি।

বিজ্রেপি সাম্প্রদায়িক দল। কংপ্রে্পী থেকে সি. পি. এম. সব নির্বাচন নির্ভর রাজনৈতিক দলই সাম্প্রদায়িক্ছু ওরা হিন্দू সাম্প্রদায়িক তো এরা মুসলিম সাম্প্পায়িক। পাকিস্তানের জন্মের পরও ভারতে মুসলিম নীগের অস্তিত্ব রয়েছে। নশ্ষনীয় যে বিজ্জেপি হিন্দু সাম্প্রদায়িক দন বনে চিহিত হনেও যে কোনও ধর্ম্র মানুষই বিজ্জেপি-র সদস্য হতে পারে। কির্ধ্ মুসলিম লীগ দলের সদস্য হওয়ার প্রাথমিক ও আবশ্যিক শর্ত মুসলিম হতে হবে। এমন একটা কট্টর সাম্প্রদায়িক দলের সক্গে মার্কসবাদী দলতুলোও বারবার নির্বাচনী গাটছছড়া বেঁেেছে। হিন্দু সাম্প্রদায়িক্তা রোখার জন্যেই নাকি এই কৌশল।

এ-সব নিয়ে প্রশ্ন তোনা নিষিদ্ধ। প্রশ্ন তুনলেই ‘বিজেপি-র দালাল, ''সাম্প্রদায়িক’ ইত্যাদি বলে চিহ্তিত হওয়া নিশ্চিত। চিহ্তিত করবেন এ-রাজ্যের বুদ্ধিজীবী ও অবিজেপি দলগুলো। বিজেপি-কে সাম্প্পদায়িক বনে সোচ্চার হনে আপনি প্রগতিশীল হয়ে যাবেন রাতারাতি।

অ-বিজেপি দলজুলি যেন বিজেপি-র একচেটিয়া সাম্প্রদায়িক বাজার দখলের লড়াইতে নেমেছে।

ববশ শতকের চারের দশকে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার যে প্রাণঘাতি বিস্ফোরণ
 বার্দ সংগ্রহের কাজ ুরু কররহিলেন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জেমস্ মিল। তিনিই প্রথম ডারাতর ইতিহাসকে তিনটি পর্বে বা অধ্যায়ে ভাগ করলেন। পর্ব বা অধ্যায়ণলো रন্লা হিন্দু সভ্যত, মুসলিম সভ্যত ও ব্রিটিশ সভ্যত। ৷্রথম দুটি সভ্যতা ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হলেও তৃতীয় অধ্যায়কে খ্রিস্টান সভ্যতা না বলে ব্রিটিশ সভাতা হিসেবে চিহিত করলেন।

খ্রিস্টপৃর্ব ১০০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে হিন্দুযুগ বনে চিহিত করা হলে।। অর্থাৎ বন্না হলো, শাসকরা ছিলেন হিন্দू ধর্মাবলল্বী। মৌর্য, ইন্দো-্রীসিয়, শক, কৃশান প্রতৃতি রাজবংশ ভারতের ইতিহসে প্রবলভাবে হাজির। এই রাজবংশホুলো অহিন্দু ছিল। এদের মধ্যে অনেক রাজাই নিজেদের বৌদ্ধ বালে পরিচয় দিত্তন। খ্রিস্টপৃর্ব ৫০০ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্यণ্ড ভারতে বৌদ্ধযুগ—এমনটা কেন বললেন না মিল সাহেব? কেন্নই বা মিন পরবর্তী ঐতিহাসিকরা এই ভুল অধ্যায় ভাগকে বিনা প্রশ্লে মেনে নিলেন?

মিন সাহেব ভানু্তীর্শ পণিতদের শেখালেন-হিন্দू হক্কি ও মুসলিম মানুষরা
 শিখলেন। স্মেনে নিলেন ধর্মের ভিত্তিতে জাতি গোষ্ঠী তত্ত্ব। এবং সেই সুর এখনও বাজিয়ে চনেছেন।

ইংরেজরা একটা জাতি। একই ভাষা-বর্ম-সংস্কৃতি ও ভৌগগালিক এলাকায় বসবাসকারী হিসেবে জাতিগেষ্ঠী। একইভাবে ইউরোপের ছোট্ট ছোট্ট জনসংখ্যার দেশওুো ভাষা-ৰর্ম-সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী হিসেবে জাতি ভিত্তিক এক একটি স্বতস্র্র রাষ্ট্র। লক্ষ্যণীয়, ইউরোপীয়রা ধর্মে | র্রস্ট্টান হলেও, খ্রিস্টিন জাতি হিসেবে পরিচিত নয়। 'ইউরোপ’ নামে আলাদা কোনও রাষ্ট্র নেই। বহর বৈচিত্রের মধ্যে একতার গাল ভরা বুক্নি নেই।

একইভাবে আরব ভূখণে সংস্কৃতিগত জাতিভিত্তিক নানা স্বতশ্শ্র রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে দেশপ্রে। ইরাকি দেশপ্রেম ও ইরানি দেশপ্রেম তাই শেষ পর্যশ্ত দুটি স্বতন্ত্র জাতির দেশপ্রেম। রাষ্ট্রকে জড়িয়েই তাদের দেশপ্রেম,

জাতীয়তাবোধ। ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে তদের রাষ্ট্রচেতনা বা দেশপ্রেম গড়ে ওঠেনি। ধর্মকে জড়িয়ে ধর্মীয় উন্মাদনা গড়ে উঠতে পারে, কিস্তু রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ, দেশপ্রেম গড়ে ওঠে না।
'‘ুসলমান’ শব্দটির বর্তমান সার্বজনীনতার পিছনে রয়েছে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের অবদান। আজ আমরা তুর্কি, আফগান, পারসিক ও আরবদের ‘মুসলমান’ বলি। ইংরেজদের ভারত আগমনের আগে আমরা এমনটা বলতাম না। বলতাম ‘যবন’। ‘‘্নেচ্ছ’-ও বলতাম। যে সব লোক আর্য-সংস্কৃতির অংশ ছিন না সে'সব অ-আর্য জাতি ও উপজাতিদের ‘‘্নেচ্ছ’ বলা হতো। ‘‘্নেচ্ম’ ও ‘যবন’ শদ্দ দুটি ধর্মীয় পরিভাষা নয়। সাধারণভাবে শব্দ দুটি সাংস্কৃতিক পরিচয় বোঝাতে ব্বাবৃতত হতে। ইংরেজ প্রভুরা যেমনটি শেখালেন, আমরা তেমনটি শিখলাম। যেমনটি বলাতত চাইলেন, তেমনটি বললাম। আমরা মুসলিম শব্দের আমদানি घটালাম।

এটা বাঙ্তব সত্যি যে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে শিক্কিত সমজের কাছে তুলে এনেছিন ব্রিটিশরা। ভারতের বিভিন্ন কলের, সম্প্রদায়ের, ভাষাভাষির, অঞ্পলের সংস্কৃতির পরিচয় ব্রিটিশদের হাত থেকেই জ্শা্য়া পেয়েছি। রাষ্ট্র চেতনা, জাতীয়তাবোধ ব্রিটিশরাই প্রথম এদদেশের উঝ্র্রিবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাথয়
 সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

 ততখানি বলেই জেনেছি, যতখানি ব্রিটিশ শক্তি আমদের জানিয়েছে।

সাহেবদের প্রাচীন ভারতকে থোঁজার চেষ্টা নিশ্চয় অভিনন্দনযোগ্য। তাঁরাই আমদের জনালেন হরপ্রা ও মহেনজোদারো সভ্যতার কথা। ১৮৭৫-এ ইংরেজ প্রত্নত্ব্ববিদ কানিংহাম হরপ্রা সভ্যতার নিদর্শন একটি শীল পেয়েছি,েনন। সেই-ই সৃচনা। তারপর আমাদের পরিচয় ঘটাললা অতীত ভারতের সঙ্গে। যে'ভাবে আমাদের দেখানেন, সে'ভারেই আমরা দেখলাম।

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির উপাদান থেকে আমরা জেনেছিলাম, মৌর্य রাজবংশের একজন ছিলেন অশোক। অশোকের বিশালত্ব আমরা প্রথম দেখতে পেলাম ব্রিটিশদের চশমা পরে। অশোকের শিলালিপি ও বৌদ্ধ উপাদান থেকে ভ্রিটিশরাই আামাদের পরিছ় করিয়ে দিলেন নতুন অশোকের সঙ্গে।

বুদ্ধ যে এ'দেণেই জন্মেছিলেন, বৌদ্ধধর্ম শে এ'দেশ থেকেই বিদেশে পাড়ি দিত্যেছিল, সে ইতিহাসও আমরা জেনেছি ইংরেজ প্রত্নত্ট্ববিস ও ঐতিহাসিকদের গবেষণায়।

৮০০ (.থাক ১২০০ থ्रिস্টাক্দের ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় সংহতি, জাতীয়তারোধ খুঁজলে, তা হবে কষ্ট-কম্পনা। অথচ অনেক ভারতীয় পণ্তিতরা এমনই একটা চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরছছে। বাস্তবব অবস্থা ছিল, এইসব আবেগ आপ্jত, সাজান্েে কথার সম্পৃর্ণ বিপরীত। দেশ তথন হাজ্রার হাজার ছোট ৫োট রাজ্যে বিভক্ত। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট ভারতবর্ষে দেশীয় করদ রাজ্য ছিন প্চচোর বেশি। করদ রাজ্য বলা হতো তাদের, বে রাজ্যের শাসকরা ব্রিটিশদের কর দেবার বিনিময়ে স্বশাসনের অধিকার অর্জন করেছিল।

ইংরেজ শাসনাধীনে আসার আগে এ'দেশ আরও বহণুণ বেশি রাজ্যে বিভক্ত ছিল, এই নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। হাজার হাজার ছোট ছোট রাজ্যের সামন্তপ্রডু বা গোষ্ঠীপতিরা নিজেদের বড় বলে জাহির করতে চাইতেন। রাজার সুরে সুর মেলাবার মত মোসাহহব দরবারের সকলেই। মস্ত্রণাদাতা মন্ত্রী থেকে রাজজীবনীকার—প্রত্যেকেই রাজ-অনুগুহ পেতে জুতোর ఆকতনা হতে এক কথায় রাজি। রাজ দরবারের এইসব 犭কতলারা সামস্ত্রভুদের নানা উপাধিতে সম্মানিত করে ধন্য হজে।। উপাধির মধ্যে রাজা, মহারাজ, রাণা, মহাসাম্ত, মহামণণ, চেধেরী, রাণক, ঠাকুর—এমনই কতকী-ই না ছিল। সামস্রপ্রভূদের অধীনে থাকতো উপ-সামত্ত ‘্রেণী। এদের অধীনে থাকতো এক বা একাধিক গ্রাম।

১২০০-১৩০০ থ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারতে (ক্রে户িরা তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিন। মাত্র হাজার বারো সেনা নিয়ে জ্র্য়্টির কিছু রাজাদের হারিয়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ছিন। ঢুর্কিরা শাসকদের প্রু্লাজিত করে তুর্কিদের বসায়নি। পরাজিত শাসকদের অধীনও্ত দরবারের ক্ষ্মুপ্পীননদদের হাতেই শাসনভার ছেড়ে দিয়েছিল।
 নিজ্রের সম্পত্তি ও পদমর্যাদা রাখার সুযোগ পেল এবং যেন বর্তে গেন। সম্মিলিতভবে তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চেয়ে কর দিত্যে স্ব-শাসন বজায় রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বনে প্রায় সর্বত্র গৃহীত হয়েছ্লি। আমাদের হিন্দু জাতিয়তাবোধ সেদিন কোথায় ছিল ? তুর্কি সামাজ্য বলতে আমরা যত বিশাল ভূચঔ ভাবি, আসল চিত্রটা আদো তেমন ছিল না। ছিল বহ করদ রাজ্যের সমষ্টি।

বলে রাখা ভালো, 'হিন্দু’ শদ্দটি হিন্দूদের সৃষ্ট নয়। ইসলাম ধর্মের তুর্কি ও আফগানরা ভারতবর্ষ্ষের অমুসলিম ধর্মের মানুষদের"বলতো ‘আল-হিন্দ’। ‘আল হিন্দ’ শব্রেরই পরিবর্তিত রূপ ‘হিন্দ’।
‘জাতীয়তাবোধ’ ব্যাপারটটই আধুনিক যুগের সৃষ্টি। बিিটিশ শাসনের আগের হাজার দেড়েক বছরের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখবো, সাধারণ মানুষের চিষ্তায় ‘জাতীয়তাবোধ’ বিষয়টির কোনও স্ছান ছিল না। তখন সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে শাসক হিসেবে সম্পর্ক ছিল জমিদার, জোতদার, চৌধুরী ইত্যাদি শ্রেণীর প্রাশ্তিক

শাসকদের বা গোষ্ঠীপতিদের। আর সে সম্পর্কটও ছিল থাজনা আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোন্ রাজা এলো, কে গেল-তা নিয়ে প্রজাদের কোনও মাथা ব্যাথা ছিল ना।

বেশি নয়, মাত্র দেড় শশ, দুশম বছর আগের আমদের পৃর্বপুরুষদের অবস্থার কথা একবার ভাবুন। বাস পঙ্মীতে। পথ বলতে আলপথ ও জলপথ। গাড়ি বা যান বলতে গরুর গাড়ি আর নৌকে। নিজস্ব পৃথিবী বলতে নিজের গ্রাম বা বড়জোর আশেপাশের দু-দশ্া গ্রাম। সময় মছ্থর। তীর্থ ত্রমণে যেতে হলে পথের ডাকাতদের ভয়ে দলবদ্ধ যাত্রা। তীর্থ ভ্রমণ শেষে কোনও কোনও ‘পুণ্যাষ্যা’ পথ কষ্টে বা কালাজরে দেহ রাখতেন। यাঁরা ফিরতেন, তাঁদেরও ফিরতে ফিরতে দু-তিন বছর লেগে যেত। একটু দূরের গাঁয়ে বিয়ে দিতে গগেলে পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুমতি লাগতো। এমন এক সময়ে অচ্ছেদ্য জাতীয় সূত্রে ভারতবাসীরা বাঁধা ছিল-বলে সোচ্চারে জয় গান গাইলে তা হবে অজ্ততা বা মিথ্যাচারিতা। বর্তমান অবস্থানককই নিরপেক্কতার সঙ্গে ফিরে দেখি আসুন। আজও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষগুলোর ভাষা বুঝতে পারি না। এমন কী পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চল বা গোষ্ঠীর ভাষা বুকতে হোচট থাই। এই রাজ্যের রাজবণশীী, সাওতালি, তুর্থা, সিলেটি ভাষা আমাদর কাছে অপরিচিত এক জগত। অনেক প্রদেশের পোশাক্-পরিচ্ছদ এতই ভিন্নতর যে, আমরা সে পোশাকে ঘুরছি, ফিরছি স্কুন-কলেজ্, <্ভকিসস করহছ-ভাবতেই পারি না।
 পাগড়িতো দৃরের কথা, দষ্ষিণ ভারতীয়ূট্রুর্র স্টইলে লুঙ্গির মত করে ধুতি পরে তার ওপর সার্ট চাপিয়ে সর্বত্রগামীতার ক্থথ ভাবতে পারি না। আমরা অনেক প্রদেশবাসীর খাবার মুথে তুনট্টে গেলে বমন-বেগ সামলানোই মুশকিল হয়ে পড়বে। গিরগিটির রোস্ট, ঈদুরের-সাপের-কুকুরের মাংস তো দূরঅস্ত নারকোল তেনের রান্না খেতেই অস্বস্তি অনুভব করি। এই যথন আমাদর পার্থক্যের জগত, তখন ‘এক জাতি এক প্রাণ, একতা’ ম্মোগান ম্মোগানের বাড়তি কিছ্ম হয়ে উঠতে পারে না। কেন্দ্রের মন্ত্রী তার প্রদদশে নিজের দপুরের সবচেয়ে বেশি টাকা ঢালবে—এটট এখन স্বাভাবিক চিত্র। ছোট ছোট প্রদেশগুলো থেকে কম কম কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি আসেন। মন্ত্রী কম আসেন। প্রভাবশালী মন্ত্রী—আসেনই না। এমন অবস্থায় বড় বড় প্রদেশ, বেশি বেশি পায়, ছেটট ছোট প্রদেশের অবস্থ ছগলের তৃতীয় বাচ্চার মত। एলে ক্ষোভ, আন্দোলন, বিস্ফোরণ। আমরা ক্রিকেটে শক্তিশালী প্রদেশণুলোর কোটা প্রথা মেনে নিয়েছি। আবার মেনে নিয়েছি-কাল্যীর থেকে কন্নাকুমারী, নাগাল্যাশ্ড থেকে পাঞ্জাব পর্যশ্ত প্রতিটি সাং্কৃতিক গোষ্ঠীর अচ্ছেদ্য জাতীয়সৃত্রে মালা হয়ে গেঁথে থাকার কাহিনী। এই অলীক কাহিনী কখনও মগজ ধধালাইয়ের করিশমার ফল, কখনও বা নব্য জেগে ওঠা জাতীয়তাবোধের अতিশय্য।

এ’ আমাদরর ভুল শেখা, ভুন জানা
জাতীয়তাবোধ। বন্ সং্কৃতি ভিত্তিক বহু জাতিকে জোর করে এক সজ্গে বেঁধে হাজির করা জাতীয়ততবোধ। প্রকৃতিবিরুক্ধ এক বিচিত্র জাতীয়তাবোধ, বে’খানে জাতিগুলোর মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল বেশি। বহু সং্থৃতিগত জাতি নিয়ে এক রাষ্ট্র গড়ে তোলার চিষ্ঠা প্রকৃতির ও সমাজবিজ্ঞানের স্বচ্ছন্দ निয়মের মধ্যে পড়ে না।

তই তে ইউরোপ সংযুক্ত একটা রাঁ্ট্র গড়ে তোলার চিত্য করেনি।ইউরোপে

 ভিত্তিক জতি। তাদর জাতীয-চেতনা, তাদর জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র । তা রাষ্ট্রক




 সাওওাল জাতি, নাগা জাতি, মিম্জি জাতি, খাসিয়া জাি, গারো জাি, কুকি জাতি,



 ভারতীয়রা হয়ে পড়লাম হয় হিন্দू জতির মানুষ, নতুবা মুসনিম জঢির মানুষ। आমাদের জাতীয়তাবোধেরও সরাসরি বিতাজন বা আরও সঠিক জথ্থ

 ভারী। ঢই ভারতবর্ব্রে জতীয়তাবাদ্র মূনম্সেত হিন্দু জতীয়তাবাদ্দে রূপ পেল।



এর জুন। মণিপুরে জনবিদ্রোহ। বিধানসভা পুড়ে ছই। জগি নাগাদের সঙ্গে অর্ধশতা্দী ধরে চলে আসা লড়াই থামাতে কেল্ট্রীয় সরকার চূক্তি করলো। চক্তির বিরুদ্ধে মণিभুরের জনতা হিংসায্মক বিক্ষেভে উত্তাল হয়ে উঠলে।। অসম ও অরুণাচল রাজ্য দুটির মানুষও এই চুক্তিতে ক্ষুর্র। যে কোনও মুহূর্তে এই দুই রাজ্যেও গণবিদ্রোহের সম্ভাবনা প্রবল। বিদ্রোহীদের ভয়ে মণিপুরের সব বিধায়ক ও সাংসদ রাজ্য ছেড়েছেন প্রাণ বাচাতে। এই বিদ্রোহ ভারতের জনজাতির মধ্যে অবিশ্বাস ও অসড্ডাবের হিমশৈলের জেগে থাকা অংশ মাত্র। বৈচিত্রেরের মধ্বে ঐক্স ধরে রাখতে কেল্দ্রীয় সরকারের একমাত্র ভরসা নিরাপত্তা বাহিনীর রাইফেন। গোটা ভারত জুড়ে বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে, বিভিন্ন ভাযা-ভাষির মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের মধো হত্যা, অপ্মিসংযোগের ঘটনা নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে চলেছে। এইসব ঘটনা থেকে মুখ ফিরিয়ে জাতীয় ঐক্যের জয়গান গাওয়ার ভজামী আর কত দিন চালাবো? সত্যের থেকে কত দিন মুখ ফিরিয়ে থাকবে? কতদিন আমরা ভুন জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে মুখ গুঁজে থাকবো?

জাতির সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে তুলে আনে ইতিহাস। ইতিহাস একটা সংবেদনশীল চর্চার বিষয়। আবেগ আপ্নুত হয়ে ইতিহাসকে একটু অন্য রকমভাবে হাজির করলে তা আর ইতিহাস থাকে না। বিকৃত ইতিহাস শেষ পর্যুষ্ত এক ভ্রাস্ত জাতীয়তাবোধেরই জন্ম দেয় ও পালন করে।

বিশ শতকের্রোড়ায় ভারতীয় ঐতিহাসিকদের বেশিরিভাগই জাতীয় আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিনি। সেই জাতীয়তাবাদ ছিল ধর্মীয়সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ। ইতিহাস চর্চার শৃঙ্খলাবোধ বহির্ভূত সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ।

বক্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ-শারৎচন্দ্র সহ বাঙালি বুদ্ধিজীবীরাও হিন্দু জাতীয়তবোধে এতটাই উদ্দীপু যে মুসনিমবিদ্বেষের চড়া সুর থাকতো কোনও রাখ-ঢাক না করেই।

পর্ম চাষের জলাশয় তৈরি। বক্কিমন্দ্র-বিবেকানন্দ-শরৎচন্দ্রের ছবি সামনে রেথে ভারতীয় জনতা পার্টি আজ পপ্ম ফুটিত্যে চনেছে। পদ্ম বনের জলা বুজিয়ে সবুজ জমিতে ‘তারা’ আঁকার চেষ্টায় কাদায় নেমেছে বিজ্েেপ বিরোধীরা।

জেমস্ মিনের রোপিত দ্বিজাতিত大্রের বীজ আজ বৃক্ষ হয়ে ফল দেওয়া শুুু করেছে।

भর্মনিরপেশ্তত কতখান निরপেক্ক থাকবে, ঠিক করে অর্থনীতি
ভারত এক বিশাল ডূચও। এক বিশাল জনসমষ্টির দেশ। এ’দেশে বিভিন্ন অঞ্চনে বিকাশের অসমতা আছে। তাই চিন্তারও অসমতা আছে। यেমন, মহারাষ্ট্রের মানুষের কাছে শিবসেনা দলের নীতি গ্রহণযোগ্যত পেয়েছে। তাঁরা মার্কসবাদ-প্রীতি দেখলে অবাক হন। আবার পশ্চিমবগ্পাসীদের কাছে শিবসেনার নীতি পশ্চাৎমুখী চিস্তার ফ্সল। প্রযুক্তির জয়যাত্রা ও বাজার অর্থনীতির সর্বস্বতার স্বাদ যে যুব-সমাজ পেয়েছে, তারা ব্যক্তিস্বার্থ-তাড়িত হয়েছে। আবার প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ঐতিহ্েের মধ্যে প্রজ্ঞার অহংবোধ অনুভব করে যুব-সমাজের একাংশের আধ্যাখ্রিক প্রশিক্ষণকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালাচ্ছে সংঘ পরিবার। বাক্তিস্বার্থে পরিচালিত ভোগবাদী চিত্তা ও আধ্যায্মিক চেতনার খোজে অকাজ্রে ডুবে থাকা—উভয় ત্রেণীর মানুষই বৃহত্তর সমাজ ও তার দায়দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। আপাতদৃধ্টিতে বিপরীত মেরুর দুই চিন্তার জগতে বিচরণকারী তরুণ-তরুণীরা একাট বিষয়ে কিন্ট্ৰ একমত-ধর্মনিরপেম্জ্ত ভালো, সুনীতি, উদারতার লশ্ষণ।

ছাত্র থেকে অধ্যাপক, আমলা থেকে রাজনীতিবিদ্ প্রত্যেকেই মনে করে, ধর্মীয় রাষ্ট্রের চেয়ে ধর্মনিরপেক্ক রাষ্ট্র অনেক বেশি উদার ও প্রগতিশীী, আধুনিক ভাবনার ফস্সল। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র যে অগ্রবর্ত্থী মানসিকতার প্রমাণ এ"বিষয়ে শিক্ষিত সমাজ এক মত।

বুদ্ধিজীবীদের ধারণায়—উত্তর আধবনিক্র ভাবনার ফসল ধর্মনিরপোক্ব নীতি,

 হিন্দুত্ববাদকে একমাত্র বিপদ বর্লে মনে করেন। এই মনে করাটা অতিসরলীকৃত, অজ্ঞাতপ্রসৃত ভ্রান্তি, অথবা লুকানো সুবিধাবাদ। ধর্মনিরপেেক্ষতাকে বাঁচাতে হলে অনেক ত্ব্ব ,থকে উপাদান আহরণ করতে হবে।

কিছূ বুদ্ধিজীবী ভারতীয় জনতা পার্টির পরিবারকে নানাভাবে আক্রমণ চালিয়ে, তাদের ‘নন-সেকুলার’ চরিত্রকে বে-আর্র করেই সামাজিক দায়ব্ধতা পালন করেছেন।অ-বিজেপি বুদ্ধিজীবীরা তাদের সমর্থক রাজনৈতিক দলের তুণমুঞ্ধ হয়ে যে দাবিই কর্ন না কেন, তাঁদের দন যেমন ছিল, তেমনটিই আছে। সাম্প্রদায়িক, অধর্মনিরপেক্ষ।

## ‘রাষ্ট্র’ হলো

๙্রেণীবিভক্ত সমাজে রাজনৈতিক

## ক্ষমতার হাতিয়ার। যে কোনও রাষ্ট্রের মুল কথা একই—অর্থনৈতিকভাবে আধিপত্যশীল শ্রেণীর একনায়কত্ব।

ভারতেও একইভাবে ধনী জোতদার, বেনিয়া ও শিল্পপতিদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত। এরই মাঝে দেশি বাবসায়ী ও শিক্পপতিদের হাত ধরে पুকে পড়েছে বিদেশের বড় বড় কিছ্ বষ্জাতিক সংস্থ। এই জোতদার থেকে বহ্জাতিক সংস্থার জোট নিজেদের আড়ালে রেথে এদেশের আর্থিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতির নিয়শ্ত। ভারতের নির্বাচনী রাজনীতিতে ঐই ধনীক-জোটের কালো টাকার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বিপুল কালো টাকা, বা হিসাব বহির্ভুত টাকা বিভিন্ন বড় রাজনৈতিক দলের পিছনে, বিশিষ্ট প্রাহ্থীদের পিছনে ঢানার প্রক্রিয়া দীর্ঘকান ধরে এ’দেশে চনে আসছে। প্রয়োজনে বিধায়ক ও সাংসদ কেনার কালো টাকা আসে এই ধনকুবেরদের কাছ থেকেই। নির্বাচনের পর এই ধনীরা তাদের বিনিয়োগের বিনিময়মৃল্য দাবি করবেই। আদায় করে নেবে সুদে আসলে। বিধানসভায় ও নোকসভায় আইন এভাবেই তৈরি হয় যাতে, আইন মেনেই শোষণের মধূ থাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক আধিপত্তশীল শ্রেণীর সহযোগী হিসেবে নিজ্রেদের যোগ্যতা প্রমাে এক পায়ে খাড়া মন্ত্রী, আমলারা। ఆঁরা অসাংবিধানিক বিশেষ ফ্ষমত বনে ঋণ মুকুব থেকে পারমিট বিতরণের মত কাজ করে দেওয়ার বিনিময় মুল্য কুড়ানোকেই ধ্যান-জ্ঞান করে থারেন। পদদ বহাল থাকার সময় বড় অন্প। কত তাড়াতাড়ি পদকে কাজে লাগিয়ে দেশি-বিদেশি ব্যাক্ক অ্যাকাউন্টকে ভারী করা যায়, এটটই ওঁদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।
 নিজ্রেদের মুনাফ বাড়াবার দিকে মনোনিব্রেশ্করেছে। আর দেশ শাসনের নামে রাজৗনতিক দল ও রাজনীতিকরা ঘूষ্ट্রীি কৃতজ্জতা দেথিয়ে শোষক শ্রেণীর
 কৃষিনীতি, শিল্পনীতি, ধর্মনীতি, ব্ল্রু心 কি, গোট সংস্কৃতিনীতির মৃল নির্ধারক শক্তি ধনী জোতদার, বেনিয়া, শিল্পপতিত ও বহ্জাতিক সং্ছ্থ।

যদিও শোষকক্রেণীর সঙ্গে শাসকত্রেণীর এই দেওয়া-নেওয়া সম্পর্কের ব্যাপারটা কাঁটায় কাটায় সত্যি, তবু এই সত্যটা সাধারণ মানুষ দেখতে পান না। কারণ ধনী শোষকশ্রেণী সরাসরি নিজেরা নীতি নির্ধরণ করে না, আইন প্রণয়ন করে না। এ'সব করার জন্য ঝুলি পেতে বসে রয়েছে তাের সহায়ক শক্তি। এই সহায়ক শক্তি হলো, সরকার, বড় বিরোধী দল, বড় রাজনীতিক, আমলা, পুলিশ, প্রশাসন, সেনা, প্রচারমাধ্যম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা
কতটা ধর্ম-বর্জিত নিরপপক্ষ থাকবে, কতটা সুবিধাবাদী হয়ে সব ধর্মকেই তোন্মাই দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাবে—সবই ঢেম

পর্যস্ত ঠিক করে দেয় অর্থনৈতিক আধিপত্যশীল শ্রেণী।

ভারতের বুদ্দিজীবীদ্দর বড় অংশের দ্বারা সংজ্ঞায়িত ‘ধর্মনিরপেক্ষত’’ শব্দের মধ্যে লুকানো রয়েছে সাম্প্রদায়িকতা ও সুবিধাবাদের উপস্থিতি। কারণ বুদ্ধিজীবীরা জেনে, না জেনে যস্র্র। শোষকख্রেণী যক্ত্রী। আর প্রচারমাধ্যম দু-য়ের মাঝের যোগসূত্র, দাनान।

ধর্মন্ররপপ্জতার সংকট چখু ভারতের মাটিতে শিকড় গাড়েনি। যে রাষ্ট্রেই ঋজরেরা অর্থীনত্কি একাধিপত্যের স্ট্যিয়ারিং নিজের দখলে রেথেছে, সেথানেই র্মাক-গণতষ্ত্র, মেকি-ধর্মনিরপেক্কত্ত হাজির। সংকট হাজির। গত এক দশকে র্অবিশ্পাস্য গতিতে সমাজতাপ্রিক দুনিয়া জুড়ে যে ধস্ নেমেছে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অনুপস্থিতির সুযোগে, তাতে জনগণের গণতন্ট্রের চিন্তা বিরাট ধাকা খেয়েছে।

## পৃথিবীর একটা বড় অংশ জুড়ে

যে ‘বুর্জোয়া গণতন্ত্র’ গণতন্ত্রের নামে জাঁকিয়ে বসেছে, তা কোথাও জনগণের গণতস্ত্র হয়ে ওঠেনি। এই গণত্্ত্র শেষ পর্যস্ত বুর্জোয়া বা শোষকশ্রেণীর শোষণ-গতি মসৃণ রাখার্র তন্ত্র।

 পালন ও পুষ্ট করা। বিহ্লব রোখা স্বার্থ পালন ও পুষ্ট করা।

ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া রাষ্ট্রণেলো ধর্মনিরপেক্ষ তকমায় উম্জ্রল ও গর্বিত। ওধু ভারত নয়, তামাম তৃতীয় বিশ্বের দেশও মেনে নিয়েছে-ওদের আদর্শ ধর্মনিরেেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে। দেশ মেনে নিয়েরে, মানে—দেশের বুদ্ধিজীবীরা মেনে নিয়েছেন, রাষ্ট্রশক্তি মেনে নিয়েছে। ফলশ্রততিতে মেনে নিয়েছে দেশের আমজনত।। অথচ ‘ধর্মনিরপেক্ক’ সুসভ্য সাদা চামড়ার দেশগুলোতে রাষ্ট্র পরিচাননায় ক্রিস্টান ডেমোক্রাট, ক্রিস্ট্টান সোসিয়ালিস্ট ইত্যাদি নামের পার্টিতলো জাঁকিয়ে রয়েছে। তররজন্য ডৃতীয় বিশ্বের কোনও লেখক বা বুদ্ধিজীবী এইসব রাষ্ট্রতুলোকে ‘পিছিয়ে থাকা দেশ’ হিসেবে চিহ্তিত করেন না। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের অসুবিধে অবশ্য বুঝি। তাঁরা সত্টা বুঝতে পারলেও বলতে ভয় পান। ইউরোপ, আমেরিকার রাষ্ট্রৃতলো তাঁদের ‘কালো তালিকা ডুক্ত’ করলে বিনে পয়সায় ওসব দেশ ভ্রমণের ইচ্ছের কফিনে পেরেক পোত সাঙ্গ হবে।

এইসব ধর্মনিরপেক্ষ অভিজাত দেশগড়োর দিকে স্বচ্ম ঢোথে তাকানেই দেথতে পাবেন থ্রিস্টরর্ম-সংখ্যাত্তরুদের ধর্ম। বির্মীদের সন্সে রাাট্ট্রের প্রচ্ছন্ন বিরোধীতা আছে। এইসব উন্নত রাষ্ট্রণলো তাই শপুমাত্র খ্রিস্টষর্মীয়দের পক্ষেই বার বার এককাট্টা হয়ে সোচ্চার হয়েছে।

## ভারতে খ্রিস্টধর্মীয়রা অত্যাচারিত

## হলে যে ক্ষোভ, উষ্মা ওইসব অভিজাত রাষ্ট্রের

 নায়করা প্রকাশ করেছেন, সেই ক্ষোভ বা উষ্মা কখনই প্রকাশ পায়নি, ভারতে অখ্রিস্টিয় কোনও
## সংখ্যালঘু অত্যাচারিত হলে।

এই উষ্মার কারণ এই নয় যে, অত্যাচারের শিকার মানুষগুলো ও'সব দেশের নাগরিক। ভারতের নাগরিক কিষ্তু ধর্মে খ্রিস্টান মানুষদের ওপর আক্রমণ হলে, গীর্জায় আক্রমণ হলে ও সব ধর্মনিরপেক্ম রাষ্ট্রের থ্রিস্টপক্মীয় চরিত্র বেআরু হত্য় পড়ে। ওরা প্রয়োজনে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ হয়, প্রয়োজনে ধর্মনিরপেক্জতা বর্জন করে।

খ্রিস্টর্মীয় খ্রতিষ্ঠানণুলো উন্নত রাষ্ট্রতুলোর অকুঠ-সহযোগিতায় भাচটি মহাদেশেই জাঁকিয়ে বসেছে। আর্থিক সহযোগিত্ত্রেআসাসছে অনেক সময় একট্ট ঘুর পথে। সোভিয়েত রাশিয়া এক সময় সৌীদ্রে থেকে जারতীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা-বই দান হিসেবেে্গিতিত কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়াকে।
 থরচ তুলতো। একই থেলা চলৰ্র্রীর্র্রস্টর্ম প্রচারের রাজনীতির বেলায়। ভারতের বিভিন্ন থ্রিস্টধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান হিসেবে বিদেশ থেকে আসছে ওঁড়ো দুধ, ভোজ্য তেন ইত্যাদি ভোজ্যসামগ্রী। তারপর এ-সবই খোলাবাজারে বিক্রি করে টাকায় র্রপাত্তরিত করে ভারতের আদিবাসী গ্রামগুলোতে থ্রিস্ট্রর্মের প্রচারে ব্যয় করা হচ্ছে। চার বাঁশের খুঁটির ওপর টিন্নের চাল দিয়ে যে মিশনারী প্রতিষ্ঠান বা চার্চ এদেশে কাজ তুর করেছিন, তারা কয়েক বছরেই দশ-বিশ বিঘার জমির চৌহুদ্দিতে বিরাট পাকা বাড়ি ফেঁদে ফেলেছে। চিত্রটা ভারতের সর্বর্রই এক। আমদানি করা দান খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে, সরকার আমদানি সৃ্ক পাচ্ছে না। কিস্তু সরকার বা রাজনৈতিক দলগুলোর তাতে মাথা ব্যথা নেই।

ভারতে শিকড় গাড়া চার্চণুলো কাউকে জোর করে ধর্মা্তরিত করে না। তবে থ্রিস্ট্টর্ম নিলে তাদের বিনে পয়সায় রেশন মেনে, চিকিৎসা মেলে, শিক্ষা মেলে, হাতের কাজ শেখানো হয়। ফলে ধর্মান্তরের রাজনীতি চলছে। একদু ভালো করে বাঁচার হাতছানি দিচেছে চার্চগুলো। খ্রিস্ট্রর্ম না নিলে এ’সব সেবা বা সাহায্য অধরাই থেকে যায়। এটাই চার্চ রাজনীতির স্বরূপ চিনিয়ে দেয়-ওরা নিঃস্বার্থ সেবার মহৎ

ব্রত নিয়় আস্সেনি। ওাদর নীতি，এক হাতে নাও，এক হাতে দাও। এই নীতিই পাচচ



নঙেস্প্র ‘৯৯ এর মাঝামাঝি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান কে এস সুদর্শন

广囘র জানিয়েছেন। রাi্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এদ্রেশের কয়েক হাজার গ্রামে গরৈতনিক শিক্ষ，হাত্রে কাজ শিখিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা ক্गসূচী নিয়েহে। জ্রের কদমে কাজ্জ চলছছে। ওরা চার্চের মতই সেবার ভততর দিয়ে হিন্দু ধর্ম প্রচারের
 বদ্দিজীীী ও রাজন্ী心িক। ধর্মের রাজনীতির নিরুদ্ধে সরুবত নিশ্চয়ই ভালো। কিন্তু খ্রিস্ট্রর্ম গ্তারের রাজনীতির বিরুদ্শে এই সরব মুখজললা নীরব কেন？কেন এই পক্ষপাত？এই পক্কপাতের আর এক নাম সুবিধাবাদ，দूর্নীতি।

রাষ্ট্রে－রাষ্ট্রে লড়াই দু－দেশের নাগরিকদের পরস্পরকে ঘৃণা করত়ত শেখায়।
 করে এ এুদ্ধ তার নিজের যুদ্ছ।
 ধারক－বাহক－আধার ৷্ড্ডনগগণই রাষ্ট্র। অथচ মজাটা হল্লো， শ্রেণীবিভজ্ত সমাজে রাষ্ট্র মুষ্টিমেয় ধনীকশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার।

 জনগণ থেকে বিজ্ছিন্ন ও অর্থনৈতিকডাবে জনাশ্রাষণ－বজায় রাগার শক্তি।

গ্রাচীন যুগে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হুতে। जাত সাধারণ প্রজাদের ময়্য জাতীয়তাবাদের ককানও হেলদোল ছিল না। এক রাজা ！্যত，আর এক রাজ্রা আসতো। সাধারণ প্রজারা রাজা বদলের খবরও রাখততে না। সময়ের সঙ্গে সা্সে রাষ্ট্র নিপুণ ককৗৗশলী হয়েছে। নাগরিকদ্দর মধ্যে ‘জাতীয়তাবোধ’’ ‘আতীয়ক্ততনা’ ইত্যাদি অप্যুত মোহময় শক্রের গোলাগোলা ধারণা पুকিয়ে দিয়েছে। এই ‘জাতীয়চেতনা’ ’হূর শ্রেণীর ধনীজাতের চেতনার সঙ্গে মজুর শ্রেণীর গরীবজ্জাত্তের

চেত্না, শোষকদের চেতনার্র সজ্গে শোষিতের চেতনাকে পরিকপ্পিতভাবে একাকার করে দিয়েছে। একই পংক্তিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ফলে বারবারই শব্দব্রপ্গের গোনকষ্|ধায় আবেগতাড়িত গরীবজাতির মানুষ তাদের নিজ গোঠ্ঠীর জাতীয়চচেতনা, ત্রেণীচেতনা ভুনে শোষক ধনীজাতীয় মানুষদের সঙ্গে সামিল হয়েছে। শ্রেণীবিভচ্ক সমাজকে টিকিয়ে রাখতে ‘রাষ্ট্র’ শব্দটির যে সংঙ্ঞাটিকে ঢিকিয়ে রাধার প্রক্রিয়া চলেছে, তা হলো-রাষ্ট্র' মানে নির্দিষ্ট ভৃখল, ভৃখতের জনগণ, সরকার ও সার্বভৌমד্র। এই ‘রাষ্ট্র’ সংজ্ঞার সঙ্গে সাম্য চিষ্ঠার মানুষদের ‘রাষ্ট্র’ সংख্ঞা মেনে না।

একবিশশ শতকেও আয়ারল্যাঙ থেকে ইউনাইটেড সোভিয়্যে সোসালিস্ট রিপাবলিক ডেঙ্ গড়ে ওঠা নব্য-গণতত্ট্রী অনেক রাঁ্ট্রে ধর্মের ভিত্তিতে লড়াই চলছে। লক্ষ্য করার বিবয়-সোভিয়েত রাশিয়ায় ধর্মীয় বিরোধ ছিন না। এ’সব বিরোধ ধর্মহীন রাষ্ট্র-কাঠামো ভেঙে পড়ার পরের ঘটনা। গণতন্মর পশ্চিমী হাও্যা প্রবেশের পরের ঘটনা। আবার ইরাক ইরানের যে দ্বন্দ-তার মূলে রয়েছে ইসলাম ধর্মের ভিতরকার সাম্পদায়িক ভেদাভেদ।

ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অস্দ্রেলিয়ার মত खান-বিষ্ঞানে এগিয়ে থাকা দেশ૯ ধর্ম-ষর্মে নড়াইকে এড়াতে পারেনি। এৰর্র্ষক ধর্মরে জিইয়ে রাখা যেমন


 করতে চায়। আর তাই, রাষ্ট্রীয়, \}্ৰীবনে বা রাষ্ট্রীয় নীতিতে অনেক সময়ই ধর্ম প্রক্শেশ্যে B প্রবলভাবে হাজির হয়।

## উম্মত গণতত্ত্রী ধর্মনিরপেক্ম রাষ্ট্রঙুলোর দাদা রাষ্ট্র আমেরিকা যুক্ুরাষ্ট্রে অখ্রিস্টিয়ের রাষ্ট্রপতি इఆয়ার অধিকার অর্জিত इয়নি আজ৫।

তারচেয়ে जারতের ধর্মনিরপেন্ক চরিত্র অনেক বেশি ভখামী মুক্ত। ভারতে
 রাজীব গাধ্ধি, নিরিশ্বরবাদী ইন্দ্রকুমার ऊজরাল। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন মूসनिম आাকির হুেন।
 জোরেই আজও কিছ্র ভারতীয় সোরগোল ডুলতে পারেন—এ’দেশের রাষ্ট্রনায়করা

কেন ধর্মসভায় যাবেন, কেন ধর্মতরুদের সন্গে বেশি গা ঘষাঘষি করবেন ? এদেশের প্রগচিশীলদের চোখে এই ধরনের রাষ্ট্রনায়কেরা প্রগতিবিরোধী হিসেবে চিহিত হন। অনেক পত্র-পত্রিকাই এ'সব নিয়ে তীী্র ভাষায় সম্পাদকীয় লেখেন।ইউরোপ থেকে আমেরিকার সেকুলার স্টেটটর রাষ্ট্রনায়করা পোপের মুথোমুথি হলেই অক্তির আতিশয্যে গ’লে একেবারে পোপের পদকমলে। চাাচুলোর অধিপতিদের কাছে নতজানু হওয়াটা ও সব উচ্চকোটির রাষ্ট্রনায়কদের কাছে জন-ভাত। ওসব রাষ্ট্রের স্মোগান-‘ধর্মবিশ্ধাসের স্বাধীনতা’ তাই শেষ পর্যস্ত ধর্মবিশ্ষাস থেকে মুক্তির ও মুক্ত থাকার স্বধধীনত হয়ে ওঠেনি।

## যারা নিজেদের ‘ধর্মীয় রাষ্ট্র’

## হিসেবে ঘোষণা করেছে, তারা অসম্পুর্ণ রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম্মর মানুষ সেখানে হয় শত্রু, নতুবা বড় জোর আশ্রিত। বিধর্মীদের কোন রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই।

রাষ্ট্র-४র্মের বিরুদ্ধে বলার কোনও স্বাধীননতা ক্রেই। পাকিস্তানের ‘জং’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি থবর-এক ঞ্রিস্টান পাদ্রী श্পিকিস্তানের এক রেস্তোরায় আম্মার


 এইসব দেশে ‘রাষ্ট্র-४র্ম’ আরি মধ্যযুগের ‘রাজর্ষ্ম’ একই। সেই একইভাবে নাগরিকরদর জোর করে ধর্মের বড়ি গেনানো। ধর্ষীয় রাষ্ট্রে শ্রেণীসংগ্রাম, বিপ্পব তো দুরঅস্ত ; শোষিত, অত্যাচারিত মননুষদের পক্কে রাজ্জনীতির প্রথম পাঠও অসভ্তব। চরম স্বৈরাচারীদের সঙ্সে থোলা রাজনীতি করার মত রাজনৈতিক দন গড়ে তোলা অসজ্ভব। ४র্মীয় রাষ্ট্রের শাসকরা রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে দুর্বন, কিত্তু পেশীশক্তিতে প্রবল বিক্রমশালী।

তবু বলবো, এইসব ধর্মীয় রাষ্ট্র চরিত্র বোঝা সহজ। কারণ এদের ভেতর বাইরে খোলা-মেলা, স্পষ্ট দেখা যায়। ভઉামী নেই। বড় কঠিন গণতচ্ট্রের পীর-পয়গম্বর রাষ্ট্রওুোে ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালের চরিত্রকে চিনে নেওয়া।

১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্यকর হলো। এই সংবিধান তৈরির কাজ ৩রু হয়েছিন্ন ব্রিটিশ শট্তির ঝ্মমতা হস্তাস্তরেরও আগে। ১৯৪৬-এর ৯

নভেম্বর সংবিধান রচনাকারী সভায় ভারতীয় সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন জওহরনলাল নেহরু। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রস্তাে নেহরু বলেছিলেন，ভারতের সংবিধানের মুখবন্ধে ব！Preamble－এ ঘোষণা রাখা হবে， ‘আমরা ভারতের জনগণ বিধিসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে，ভারত গঠনতান্ত্রিকভাবে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।＇এবং ভারতের প্রতিটি অধিবাসীই রাষ্ট্রের কাছে পাবে＇সামাজিক，অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার’। প্রত্যেকের চিন্তার，মত প্রকাশের ও বিশ্ধাস মত ধর্ম আচরণের স্বধধীনতা থাকবে। অর্থাৎ বিশেষ কোনও একটি ধর্মকে ‘রাষ্ট্র－ধর্ম’ হিসেবে গ্রহণ করা হলো না। আবার সংবিধান স্পষ্টভাবে জানালো না যে－ধর্ম্মের সন্গে রাষ্ট্র যুক্ত থাকতে পারবে，অথবা বিযুক্ত থাকবে।

১৯৭৫－এ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে অমান্য করে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে টিকে থাকতে চাইলেন। তাঁর এই বে－আইনি ও অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জনতার কঠ্ঠ যাতে সোচ্চার না হয়， তাই ‘জরুরী অবস্থ’’ জারি করলেন। গণতন্ত্রের ওপর স্বৈরাচারী বুলডোজার চালানোয় বিশ্ব জূড়ে ঢি ঢি পড়ে গেল। নিজের স্বৈরাচারী দূর্নাম অন্তত রুশ শিবিরের দেশওলোর কাছে ঘুক—এই কথা মাথায় রেখে লোমপ্য্যান তৈরি করতে বসলেন। গেমপ্ধ্যান মাফিক সংবিধান সংশোধন করে অ木্বিত রাষ্ট্রের চরিন্রকে প্রগতিশীল
 ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দ দুটি সংবিধানের মুথবাক্কৃ（Preamble）－এ জুড়ে দিলেন，৪২ তম সংবিধান সংণোধনের মাধামে। 子小ৃিষীর তিন ভাগের এক ভাগ দেশ যখন
 ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্পাসী দেশ হিসেবে হাজির করে সহানুভূতির হাওয়া টানতে চাইলেন শ্রীমতী গান্ধী। এতে সমাজতা্্র্রিক শিবিরের দেশগুলোর অনেককেই পাশে পেলেন। তাঙ্ক্িক স্বার্থ চিষ্তায়，নিজের অজান্তেই বড় মাপের কাজ করে ফেনলেন। রাষ্ট্রকে সংবিধানগতভাবে ‘সমাজতন্ত্রী’ অর্থাৎ সামাজিক， অর্থনৈতিক，রাজনৈতিক，সব রকমের শোষণ মুক্ত করলেন এবং ‘ধর্মনিরেেক্য’ অর্থাৎ রাষ্ট্রকে স্পষ্টতই ধর্ম থেকে বিচ্ছিন করলেন। রাষ্ট্রের প্রতীক রাষ্ট্রপতি，মা্ত্রী， সাংসদ，বিধায়ক ও সরকারী আমলাদের প্রকশ্যে ধর্ম আচরণ অসাংবিধানিক হয়ে গেল，বেআইনি হয়ে গেল।

কোনও সংঞ্ঞা ছাড়াই ‘সমাজতাদ্র্রিক’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ বিশেষণ দুটি আমাদের সংবিধানের সংশোধনী বিলে ঢুকে পড়লো। এটা কি বিশাল ভুল ছিল ？নাকি পশ্চিমী রাষ্ট্রণুি ও সমাজতাষ্ক্রিক রাষ্ট্রতুনির সংবিধানে শক্ড দুটির সংख্ঞা এতই স্পষ্ট ও অবিতর্কিতভাবে উঠে এসেছে যে，আবার করে সংষ্ঞা দেওয়া সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় মন্ন হয়েছিল？আমরা ধরে নিতেই পারি，দ্বিতীয় কারণটাই ঠিক। আমাদের

সংবিধানের 'সার্বভৌম' শক্দের সংজ্জাও দেওয়া নেই। নেই অপ্রয়োজনীয় বিবেbনায়। একইভাবে অপ্রয়োজনীয় বা বাড়তি বিবেচনায় ‘ধর্মনিরপেক্ক’ শব্দ্রর সংজ্ঞা সংবিধানে টেনে আনা হয়নি। 'সার্বভৌমত্ব' শব্দের সংख্ভেও কিত্তু আমাদের সংবিধানে নেই। কারণ নিশ্চয় একই। এইসব সংজ্ঞl এতটাই অা্তর্জাতিকভাবে গ্রइণয়ো্যতা পেয়েছে যে, নতুন করে সংজ্ঞা হাজির করা অপ্রয়োজনীয়।

আরও একটl কथা এই প্রসজ্গে টেনে আনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না মনে হওয়ায় এখানে আলোচনায় আনছি।

## ১৯৮৯ সালে রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য <br> পিপল (অ্যামেন্ডমেন্ড) অ্যাক্ট-এর ২৯(এ) ধারায় বলা হয়েছে, কোনও রাজনৈতিক দল অধর্মনিরপেক্ষ কাজকর্মের সক্গে যুক্ত হলে সেই দলের স্বীকৃতি খারিজ করা হতে পারে।

স্বৈরাচরীদর আইনকে মান্য করার প্রয়োজন হয় না। শ্রীমতী গাপ্ধিরও হয়নি।
 ভোটারদের কাছে তাঁর বর্ম-ভক্তির রূপার্টেলে ধরতে চাইলেন। দ্দু খাবো,


তারপর থেকে ধর্মনিরপেক্কতারু ঞ্ৰ⿵শ্নে সব রাজনৈতিক দলই শ্রীমতী গান্ধির
 ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে নৈতিক সংগ্রাম চালাবার স্মোগান দিচ্ছে। নীতি বিসর্জন দিয়ে নৈতিক সংগ্রাম চালানো যায় না। চালানো যায় ভণামী। ‘ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়’। কাদের ওপর ভরসা রাথবো? কাদের কাছে অভিযোগ জানবো? অন্ধকার মেঘ আরও ঘন হয়ে আসছে, সাম্যের স্বপ্ন দেখা মানুষগুলোর কছে। বিপ্লবের প্রত্যাশা যাঁরা জাগিত্যেছিলেন, তারাই আজ ছাঁদা বাঁধতে বাস্ত।

ভারতীয় সংবিধানে ‘ধর্মনিরপেক্ক’ শব্দটি আজও ছপার অক্ষরের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনি। ভণামী আমাদের সংবিধান রচনা থেকেই ওুরু। সর্ব্র্রগামী ভজ্জামী আজ এতটাই জতীয় মাত্রা পেয়েছু মে, এই নিয়ে মাथা ঘামানোটাই পাগলামী বলে মনে করে পাবলিক। শক্কিত হওয়ার মতই ঘটনা।

নানা সিভিল ল’ঃ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ধর্মনিরপপক্ষতার שঁসি
ভারতের ৭০ শতাং্ মানুষ এখন® কৃষিক্ষের্র থেকে জীবিকা অর্জন করেন।

কৃষিজীবীদের বেশির ভাগই ভূমিহীন কৃষক বা ক্ষুদ্র চাষি। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত। কিক্তু বৃহৎ ঢাষি বা জোতদারদের প্রতাব প্রবন। তারা সামস্তপ্রড্। নিজ্স্ম সেনাবাহিনী পুষ্যে সমাত্তরাল শাসন চালিয়ে যাচ্ছ দাপটে। কেল্র্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকার—সর্বত্র সামস্ৰপ্রভু ও জোতদারদের ‘‘বি’ জোরদার। ফলে

> সার, বিদ্যুত, সেচের জল ইত্যাদি
> কৃষি উৎপাদন সামগ্রীতে সরকার ঢালাও
> ভরতুকি দিয়ে চলেছে। তারই সঙ্গে চলছে কম সুদে কৃষি
> ঋণ, কৃষি ঋণ মুকুব ইত্যাদি। এ’সবেরই পুরো লাভ তোনে ধনী কৃষিজীবী বা জোতদার। গরীব কৃষকদের এইসব কৃষি উৎপাদন সামগ্রী ব্যবহার করার মত সামর্থ নেই।

ছোট কৃষকরা ফলনের পরে খুব বেশি দিন উৎপাদন ধরে রাখতে পারেন না। ফলনের কিছूদিন পরেইই ছোট কৃষকদের উৎপাদন্ রুড় কৃষকদের হাতে চনে যায়। বছরের বেশিরভাগ সময় বড় কৃষকরাই কৃষিপ্ধশ্যির্রু বাজার নিয়ষ্র্রণ করে। তুলোর নবি, আথের লবি, গমের লবি, ডোজ্য ক্ষেষ্রর নবি ইত্যাদি লবির রাজনীতিকরা বড় কৃষকদের দ্বারা নিয়ি্তিত হতে থার্কোি্জোতদার মহাজনদের এই শোষণের হাত

 চলেছে দলীয় বাণা।

এই আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজে রয়েছে জাতপাতের বিভেদ, ধর্মে-ধর্মে বিভেদ। এই বিভেদ সৃষ্টিকারী সমাজপতিরাই রয়েছে রাজনৈতিক নেতৃত্বে। এদেলের রাজনীতি তাই জাতপাতের ভিত্তিতে, সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে, ভাষার ভিত্তিতে, আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে, এলাকার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এই খখিত রাজনীতি আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমজব্যবস্থারই ফল। এই খখিত রাজনীতির ফলেই এসেছে বিভিন্ন জাত-সম্প্রদায়-ষর্মগোষ্ঠীকে খুশি করে রাজনৈতিক ক্ষমত দখলে রাখার প্রয়াস। ফলে পদে পদে স্ববিরোধিত, দুর্নীতি হাত ধরাধরি করে বিভিন্ন সময় রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে। তার প্রতিফলন ঘটেছে সংবিধানেও। একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশের সংবিধানে ধর্মের ভিত্তিতে ‘সিভিল ল’ বা দেওয়ানি আইন ভিন্ন ভিন্ন।

## অর্থনীতির নিরিরিথ্ে উম্নত দেশণুলোর

## ‘এক দেশ, এক আইন’ নীতি মেনে ‘সিভিল ল’

তৈরি হয়েছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ‘‘ক দেশ, এক অইন’ নীতিকে আমাদের মত পিছিয়ে থাকা দেশের সংবিধানে জায়গা দেওয়া সস্তব হয়নি।





 আদালরের ঘার্থ হলেন। মামলা গড়ালো সুপ্রিম কৌ্ট অর্থাৎ ভারতের সর্বোচ্ आদালত পর্য্য। সু্রিম কোঁ রায় দিল, শাহ্বনুকে খোরপেশ দিতে হবে। মুসলিম









 नीणि।






ठগ বাছাত্ত গী টबাড়


দালের রেজিস্ট্র্রেশন বাতিল করার অধিকার নির্বাচন কমিশনের আছে। কিষ্ট এই अভিযোগে কোনও দলের রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়নি অজ পর্যস্ত। একবার যদিও রাজনৈতিক দল শিবসসনার বিরুদ্ধে ‘উগ্রধর্মবাদী’ প্রচারের অভিযো|। উঠেছিছ এবং সেই প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন শিবসেনার রেজিস্ট্রেশন বাতিলের হুম্কি দিয়েছিল, কিস্তু শিবসেনার পাল্টা एম্কিত্ত সব ঠাজা মেরে যায়। শিবসেনা স্পষ্ট জানিয়ে দিত্যেছিল—তাদের রেজ্স্ট্রেশেন বাতিল করনে ভারতের বড় মপপের প্র心িটি রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন একই অভিযোগে বাতিল করতে হবে।

আজ সব রাজনৈতিক দল বিজেপি-কে ‘অ-ধর্মনিরপেসক্র’ বনে চিহ্হিত করে জনমানসকে সমবেশিভ করতে চাইছে। তারা কেন সাংবিধানিক আইনি অধিকার প্রয়োগ করে বিজ্জেির স্বীকৃতি খারিজ করতে উদ্যোগ নিচ্ছে না? বিজজপির বিরুদ্গে তেমন আইনি লড়াইতে নামতে গেলে একই অপরাধে তাদেরও স্ধীকৃতি খারিজ হতে পারে বলেই কি? আজ বামফ্ট্ট ও জনত দল গলার শির ফুলিয়ে চেচচচচ্ছে
 বরঁধে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর নেতৃত্বে কেন্দ্রে ক্ষ্যত দথল করেছিন, তথন কি বিজ্রেপির চরিত্র অন্য রকম ছিল ?’ ‘সেকুলার’ ছিল ? নাকি গদিতে বসার তাড়নায় তখন বিজ্জেপির মধ্যে 'নন-সেকুলার’ গন্ধ থৌজার তাগিদ তামাদি ছিল? এ-কথা
 সংসদীয় রাজৗননতিক দলগুলোর প্রকৃত স্যুূূষ 'চেনানো, জনস্বার্থেই চেনানো।

মননম কিল্ু ধর্মবিশ্পাস নিয়ে জন্মৃৰ না। সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবে

 ব্যাপার।‘‘র্মনিরপেক্ষুত’ একটা আদর্শ। ভোট-বাক্সের কথা ভেবে নানা ধর্মের সক্গে নিজ্রেদের যুক্ত রাখব, আবার ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে বুলি কপচাব—এ হয় না। या হয়, তা হল—প্রতারণ। দেশের জনগণের সঙ্গে প্রতারণা। দেশের প্রতি প্রতারণা।

বিজেপির মত ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক দলকে রুথতে কেন্দ্রে গড়ে ওঠা যুক্তফুন্টের नেত নির্বাচিত হয়েই দেবগৌড়া দৌড়োলেন তিরুপতির মপ্দিরে মাথা ঠেকাতে।
 দূরদর্শনে শত কিস্তি ‘রামায়ণ’ ‘মহাভারভ’ হাজির করে সুপরিকম্পিতভাবে ধর্মীয় আবেগকক উসকে দিয়েছিন যে কংগ্রেস সরকার, তকে ‘সেকুনার’ বনে চিহিত করি কী করে ? ১৯৪৯ সাল থেকে অযোধ্যার বিতর্কিত কাঠামোয় ঝুলছিল লালা। সে তালা খুলেছিল কংণ্রেস সরকার, হিন্দুমনে রাম-ভক্তির জোয়ার আনাে। এরপর কংখ্রেস সরকারকে ‘সেকৃলার’ বলতে কতটা দুনীত্র কাদা গায়ে মাখতে হয়? ‘রামায়ণ’ টিভি সিরিয়ালের রাম্মে চরিত্রভিনেতা:ক রাম সাজিয়ে ভোটের প্রচারে নামিয়েছিন বে কংগ্রেস, সেই কংগ্রেসকে ‘সেকৃলার’ বলি কী করে?

বিতক্কিত বাবরি সসজিদ ধ্পংস করার জন্য जারতীয় জনত পার্টিক্ক 'নন-

 নরসিমা রাওএর ‘निক্ক্রিয়ज’ নামের সহব্যেগিতায় বিজ্জপি বাবরির এমন ধ্যীয় উন্গাদনা সৃষ্টি করতে পের্রেছিন।








 याম্যन्ढ।




















না ?" ভোট ভিথারী রাজনীতিকরা মাথা নেড়ে বলেন, "ঠিক, ঠিক।" এই ট্রাডিশনই চলছে।

আমরা আর কতদিন ঠগ বাছবো? বাছতে বাছতে গা উজার হয়ে यাবে না তো?

## 

সমস্ত ধর্মকে প্রয়োজনে তোপ্মাই দিয়ে ভোট-বাল্সকে স্ফ্ফীত করার সুবিধাবাদী মানসিকত থেকেই রাজনেতিক দলুুনো সংবিিধানে গাজির করা ‘সেকুল্লারিজম’এর বাাথ্যা পালটে দিয়ে বিকৃত ব্যাখ্যা হাজির করতে সদা সচেষ্ট।। বিতর্কিত বাবরি মসজিদ ভাঙার পর পশ্চিমবঙ্গের বামযুন্ট সরকার হোর্ডিং-এ হোর্ডিং-এ বিজ্ঞাপন দিয়ে রাজ্যবাসীকে জানাতে সচেষ্ট হন-‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শক্দের অর্থ ‘সর্বধর্মের সমন্যয়’। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এই বিকৃত ও অবনমিত ব্যাখ্যার অগ্রগমন রোধ করে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা'র সংষ্ঞার সন্গে জনসাধারণের পরিচয় ঘটিয়ে দিতে ব্যাপক প্রচারে নামল। প্রচারের গভীরতায় বুদ্ধিজীবী থেকে সাধারণ মানুষ এতটটই প্রভাবিত ও সমবেশিত হলেন যে, রাজ্য সরকার বাধ্য হয়ে প্রতিটি হোর্ডিংএ নতুন করে তিনটি শব্দ যুক্ত করলেন-‘আমরা মনে করি’। কারও উনটো-পালটা মনে করার গণতাষ্র্রিক অধিকার আছে। রাজ্য সরকারেরও আছে। কিষ্ঠु তাদের এই
 সাংবিধানিক অর্থ ‘সবধর্মের সমন্বয’’ নয়। দ্ত্র? ‘’সেকেনারিজম’-এর আস্তর্জাতিক ব্যাখ্যা বিকৃত করে, শব্দার্থে অবনমন ঘফ্たু্রি জনগণের সামনে হাজির করতে তারা
 বর্তমান সমাজ কাঠামোর স্থিতার্দ্র্র বজায় রাখার স্বার্থ্ই এই উৎসাহ।

সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী অন্যান্ম অ-্রধান দল যथা-সমাজবাদী, অগপ, তেলুও দেশম (নাইডু), তেলুও দেশম (পার্বতি), ডি এম কে, এ অই এ ডি এম কে, সমতা, বহজন সমাজ পার্টি, ঢৃণমুল কংগ্রস, মানিনা কংগ্রেস, বিকাশ কংগ্রেস, তেওয়ারি কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, অকালি ইত্যাদিদের তথাকথিত ‘সেকুলার’ চরিত্র, প্রধান রাজনৈতিক দলশুলোর চেয়ে কিছ্ ইতরবিশেষ নয়। এইসব দলের রাজনীতিকরা ভোটদাতাদের ধর্মীয় আবেগকে নিজের পক্ষে আনতে সংবিধানকে বনাৎকার করেন। প্রকাশ্যে বিভিন্ন ধর্মের তুরুদের আশীর্বাদ ভিম্ষা করেন ; পুজো উদ্বোধন করেন, জগন্নাথের রশিতে টান দেন, দরগায় সিন্নি চড়ান, গির্জায় মোম ब্बালেন, গুর্দ্মারে ভক্তিনিবেদন করেন। আর ‘সেকুলার’ রাষ্ট্রের প্রচারমষ্ত্রুলো বিনকুল বেপরোয়া। দিব্বি এ’সব প্রচার করে। রাষ্ট্রনায়করা দেওয়ালি, ঈদ, বড়দিন ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে রাষ্ট্রীয় প্রচারयষ্ত্র মারযতত ওভেচ্ছ জানান। ইফতার পার্টিতে গিয়ে ধর্মবিপ্রাসীদের আবেগে একমু বিলি কেটে আসেন। ধর্মক্ষেত্র এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে দান-টান করলে ট্যাকে

ছাড় পাওয়ার রাষ্ট্রীয় নীতি ঘোষিত হয়।
ভারতের প্রধান-অপ্রধান রাজনৈতিক দলজুলে বুঝেে বসে আছ্, আমজনতত সংবিধান নিয়ে মাথা ঘামায় না। বুদ্ধিজীবীর। না জেনে জানার ভান করে। অতএব ‘ধর্মনিরেেস্ছ' শক্জের বাথ্যা খুশি মত বিকৃত কর। আপন স্বার্থে ব্যবহার কর।

## 

১৯ জানুয়ারি ১৯৯৩ দূরদর্শনের জাতীয় কার্यক্রমে ‘পরখ’ নামের অনুষ্ঠানে বিনোদ দুয়া ও সে সময়কার সংসদ বিষয়ক মক্ত্রী বসস্ত শাঠের একটি আলোচনা প্রচারিত হয়েছিন। বিনোদ জানতে চেয়েছিলেন, ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শর্দের সাংবিধানিক ব্যাখ্যা। উত্তরে বসত্ত জানিয়েছিলেন-‘‘র্মনিরপেকক্ষ’ শব্দের অর্থ হওয়া উচিত সমস্ত ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা, সমস্ত ধর্মের সম্বয়। বিনোদ বলেছিলেন, কি উচিত তা জানতে চাইছি না। জানতে চাইছ্িি সংবিধান এ বিষয়ে কী বনছে? এই প্রসজ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বসস্ত দু'টি কथা স্বীকার করলেন। এক : উনি বেটা হওয়া উচিত মনে করেছিলেন, সেটা সংবিধানের ব্যাখ্যা নয়। দুই : একটি সাংস্কুতিক আন্দোলনের সজ্গে যুক্ত সংগঠনের হাজির করা ‘ধর্মনিরপেশ্র'র ব্যাখ্যা অতি সম্প্রতি বিপুলভাবে প্রচারিত হয়েছে এবং বए বুদ্ধিজীবীদের কাছে ক্রুুগ্রহণোগ্যতা পেয়েছে। (এটা
 निয়ে হাজির হয়েছিন। সংগঠনটির নাম-(র্ভীंরতীয় বিষ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি’।) বসশ্ত শাঠের সেদিনের আনোচনার্ৰঁ্যে দিয়েও একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, ‘ধর্মনিরপেেক’ শক্দের সাংবিধানিক্র র্থ্থ সমস্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন বা সর্বধর্মের সমबয় নয়।

রাষ্ট্রনীতি জনচেতনাকে প্রভাবিত করে। জনচেতনা রাষ্ট্রনীতিকে। রাষ্ট্র অধর্মনিরপেক্ক হলে তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ‘‘ৌৗলবাদ’, অর্থাৎ ‘গভীর ধর্ম-বিশ্পাস’এর উখ্ধান অনিবার্য। এই দুই সত্যকে মাথায় রাখলে বুঝতে অসুবিষে হয় না,

## মৌলবাদ রোখার স্বার্থে

রাষ্ট্রনীতিকে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ করে তোলাটা যেমন জরুরি, তেমনই জরুরি রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষতার পথ্থে চলতে বাধ্য করতে ‘ধর্মনিরপপক্ষ’ শব্দের প্রকৃত সংজ্ঞার সঙ্গে জনগণকে পরিচিত করানো।
জন-চেতনাই পারে অসৎ রাজনীতিকদের ‘ধর্মনিরপেক্ষ্তা’র নামে চালিয়ে যাওয়া বিকৃত ও নোংরা খেনা বক্ধ করতে।

## ধর্মনিরপেক্ষত যখন ‘সুবিধাবাদ’－এর আর এক নাম

১৯৯৬－এর নির্বাচনের পর রাষ্ট্রীয় মোর্চা，বাম মোর্চা ও কিছু আঞ্চলিক দল মিনে ‘যুক্ত্্র্ট্＇তৈরি করে কেন্দ্রের গদিতে বসল। আমরা প্রচার－মাধ্যমণুলোর দৌলতে জানলাম—‘যুক্ত্যুন্ট’ ধর্মনিরপেক্ক দলগুনোর ‘ফ্টন্ট’। বিজেপি－শিবসেনা জোটের মত ‘অ－ধর্মনিরপেক্ষ’ শক্তিকে ঠেকাতে ‘ধর্মনিরপেক্ক’ শক্তির ‘‘্সস্ট’। প্রিয় পাঠক পাঠিকা，য়ক্ত্যুন্ট গড়ে ওঠার আগের কয়়কটা দিনের দিকে একদু ফিরে তাকাই আসুন। সে－সময় যুক্ত্যে্টের অন্তর্ভূক্ত বেশ কত্যেকটি আঞ্চেলিক দল একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় মোর্চা，বামমোর্চা জোটের সন্গে এবং বিজেপি－শিবসেনা জোটের সঙ্গে কেন্দ্রে সরকার গঠনে সমর্থনের প্রশ্নে দরকষাকযি চালিয়ে গেছে। বাক্তিগত ও দলীয় লায়র চুলচেরা বিচার করে তবেই রাষ্ট্রীয়－বাম মোর্চার সঙ্গে মিলিত হয়ে যুক্ত্যুন্ট গঠন করেছে। ফলে যুক্ত্যুন্ট সরকার বাঙ্তবিকই অ－ধর্মনিরণ্পক্ষ শক্তিকে ঠেকাতে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর একটা জোট，না একট্টা সুবিধাবাদী সমবোতা মাত্র，অ স্পষ্ট করে বুঝেে নেওয়াতা জরুরি হয়ে পড়ো়ে। বুবেে নেওয়া দরকার，


কংগ্রেস এ আই সি সি－র মুখপাত্র বি এন গ্যাডগিল 8 জুন ‘৯৬ দিল্লিতে সাংবাদিকদের সামনে ঘোষণা করেছেন，‘কংগ্রেস চ্মু দেশের রাজনৈতিক দলতুেো ধর্মের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্ক বর্জন কর্ৰে ৎিশকে প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেশ্ষ হিসেবে গড়ে তুনুক’’ শ্রীগ্যাডগিল তাচুপিন্সে এও ঘোষণা করেছেন，‘ধর্মীয়
 এ－সব কथা ‘ছেলেভুলানো’ নাকিরুঁ্তরিক，অ বুঝে নেওয়ার সময় উপস্থিত। বিজেপিও দাবি করেছে，‘ধর্মন্র্র্⿰亻 পিক্ন’ সংজ্ঞা নিয়ে দেশ জুড়ে বিতর্ক শুরু হোক। মেকি ‘ধর্মনিরপেক্ষ’দের স্বরূপ চেনার স্বাথ্থও এই বিতর্ক জরুনী’।

# জরুরী，এ’নিয়ে কোনও দ্বিধা নেইই। আপনি－আমি－আমরা চাই ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শক্দের আন্তর্জাতিক সংজ্ঞার সঙ্গে এ’দেশের মানুষ পরিচিত হোন। 

কথায় কাজে এক হলেই মুশকিল আসান
কথায় আর কাজ্র এক হওয়া একটা অভ্যেসের ব্যাপার। সততার অভ্যেস। ভஞামীটাও একটা অভ্যেস। নিজ্জের তঙফ্কেিক স্বার্থ্র জন্য লোক－ঠকানোর অভ্যেস। এই বদ－অভ্যেসটiই গদী－লোভী রাজনৈতিক দলঙ্ডোকে পেয়ে বসেছে।

৬ারভ＇কক খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষ করার প্রতিষ্ঞা না করে কোনও রাজনীতিক মুখে

 vf｜কলাi जাদ্র লক্ষ্য। ভারতের বেশিরভাগ মননষই শিক্ষায় ও মননে অনেক








4র্木ানর！পপ্রা নিয়ে জনচেতনাই পারে রাজনীতিকদের ভণামীর মুখোশ ছিঁডে （．২नণい। জনাচ্ততাই পারে পার্টি গুলোকে মেরুকরণে বাষ্য করতে। （মেককরর－ধর্মবাদী ও ধর্মনিরূেক্ষ শক্তির।

ধর্মনিরপেফ্যতকে ভারত্রে সংবিধানে দু－মলাটের মধ্যে বন্দি অবস্থ থেকে মুক্ত করার একটাই রাঙ্তা－প্রয়োগ। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারকে ধর্মনিরপেক্ততার
 মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে লাগাতার প্রচার মমল্দীতি হবে। এই প্রচার হলো，সচেতন করার অর্থাৎ ‘অ্যাওয়ারনেস’ বাড়াবাৰ＜＜্টరীর। প্রচারের মুল সুর হবে，ভারতীয় সংবিধানের ‘ধর্মননিরবেক্ষ’（secular）শদ্দের অর্থ তুনে ধরা। বোঝাতে হবে－－সংবিধানকে মর্যাদা দির্র্রু ইলে ভারতকে ধর্মের ক্ষেত্রে থাকতে হবে निর＜পেক্ষ，বিযুক্ত। রাষ্ট্রনীতি，রাজনীতি ও শিক্ষানীতি ধর্মীয় অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত থাকবে। একজন ফুটবলের রেফারি যেমন নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে গেলে কখনও কোনও দলকে টেনে খেলা পরিচালনা করতে পারেন না। তাকে হতে হয় দু－দল ধেকেই মুক্ত，বিযুক্ত। সেই সক্সে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আবশ্যিক ও প্রাথমিক কিছ্র শর্ত পালন করতে হবে।

আবশ্যিক ও প্রাথমিক শর্ত হন ：（১）প্রকল্রের শিলানাস，উদ্বেধধন－সহ সমঙ্ত রকম রাi্ট্রীয় কার্য－কলাপপ পুজো বা অন্য কোন প্রকার ধহ্মীয় আচার পালন এনং ধর্মীয় অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হরে।（২）শিক্ষায়তনণুলোতে ধর্মীয় প্রার্থনা ও পুজো ．বআাইনি ঘোষণা করতে হবে।（৩）শিক্ষাক্ষেত্রের পাঠক্রমে ঈপ্পরতত্ব আধ্যাঘ্মবাদ ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয়－বিষ্বাস ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করাকে নিযিদ্দ ঘোষণা করতে হবে। পাশাপুস্তকে ধর্ম থাকতে পরে，৩ধু ইতিহাস জানার প্রয়োজনে，ইতিহাসের পাতায়। भর্মতুরু ও তথাকথিত অবতারদের জীবনীকে পাঠডুক্ত করা চলবে না।（৪）ধর্মীয়山নুষ্ধান ও কার্যকলাপপ রাষ্র্রনায়ক，বিধায়ক，রাজনৈতিক－ন্নতা－সহ সরকারি

আমলাদের যেকোনও রকম অংশগ্রহণ, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিষিদ্ধ করতে হবে। (৫) কোনও রাষ্ট্রনায়ক, সাংসদ, বিধয়়ক বা রাজনৈতিক-নেতা ধর্মীয় কার্যকলাপে সহযোগিতা বা পৃষ্ঠপোষকতা করলে অথবা প্রকাশ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিলে অশশগ্রহণকারীকে রাষ্ট্রনায়ক বা সাংসদ বা বিধায়ক হিসেবে ধরে রাখা প্রতিটি পদ থেকেই বহিষ্ষার করতে হবে। (৬) সরকারি প্রচার-মাধ্যমে ধর্মীয় প্রচারকে নিষিদ্ধ করতে হবে। (৭) কোনও আবেদন পত্রে আবেদনকারীর ‘ধর্ম’ জানতে চাওয়া চলবে না। (৮) সাংসদ, বিধায়ক অথবা মত্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহ্ণ অনুষ্ঠানে শপপথ নেবেন ‘সত্য’-এর নামে। 'ঈশ্বর’ ইত্যাদির নামে নয়। (৯) আদানতে ধর্মগ্রম্থ দ্রুয়ে শপথ গ্রহণ বাতিন করতে হবে। (১০) সংবিধান হবে আবশ্যিকভাবে ধর্মীয় বিধান ও অনুশাসনের উর্ধ্বে। (১১) কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান করা অর্থ(ক ‘করমুক্ত’ করার সরকারি নীতি বাতিল করতে হবে। (১২) কোন পুজো বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রেনয়কেরা—অখন জনগণের উদ্দেশ্যে ఆভেচ্ম জানান, তথন রাষ্ট্রনায়কদের পৃষ্ঠপোষকতার রাষ্ট্রনীতি আর ধর্মনিরপেক্ষ থাকে না। ধর্মনিরপেফতার স্বার্থে ধর্মীয় অনুঠ্ঠান উপলত্শে ওভেজ্ছা জানাবার এই প্রচলিত সরকারি নীতি বাতিল করতে হবে। (১৩) কোন ধর্মের তীর্থयাক্রীদের যাত্রা খরচে সরকারি অনুদান বা ভরতুকি দেওয়া স্পষ্টতই ধর্মীয় দ্মেত্রে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা এবং পৃষ্ঠপোষকতা। রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বজায়ুীীখত হলে 'হজ'-সহ যে কোন
 হবে। (১৪) সরকারি তহবিল থেকে কোোন ধর্মগুরুর মাইনে দেওয়া চলবে না। ইমামদের সরকারি তহবিল থেকে মাই্েন দেওয়ার যে প্রथা এ-দেশের কিছ্র প্রদেশে চালু আছে, তা বাতিল করতে হ<্ট্রোঁ (১৫) রাষ্ট্রীয় নেতাদের মৃত্যুকে উপলক্ষ করে ধর্মগ্যজ-পাঠ ও সরকারি প্রচার-মাধ্যম দ্বারা তা প্রচারের যে প্রথা রাষ্ট্র চালু রেখেছে, রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্কত বজায় রাখার স্বার্থে সেই প্রথা বাতিল করতে হবে। (১৬) আমাদের দেশের সংবিধানের মূন নীতিকে বজায় রাখতে হলে রাষ্ট্রের ‘ধর্মনিরপেক্’’ চরিত্রকে বজায় রাখতেই হবে।

এই অবস্থায় ধর্মনিরপেঝুতার পরিপপ্থী প্রতিটি আইনকে বাতিল করতেই হবে।

ধর্মনিরপপক্ষতার পক্ষে সোচ্চার রাজনৈতিক দनতুলো কি পারবে ধর্মনিরপেক্কতার প্রশ্নে আবশ্যিক ও প্রাথমিক শর্তжবলাকে পৃরণ করতে ? শর্ত পৃরণ করা খুবই সোজা। ভোটবাক্সের কথা চিন্তা না করে রাষ্ট্রীয় নীতিকে ধর্মনিরপপপ্ক করতে আষ্তরিক হনে, چুব সোজা। ধর্মে বিপাসী ভোটারদের সঙ্ধ্টি সাধনের বিভিন্ন কুটকৌশল মাথায় প্রবলভাবে থাকলে, থুব কঠিন।

মানুরের ইতিহাস ঘুর্রেফ্রেরে প্রগতির ইতিহাস
মানব প্রজাতির ইতিহাস

> খুললে দেখবো প্রস্তর যুগ থেকে একবিং শতাব্দী পর্যম্ত এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। ইতিহাসের কাঁটা উল্টো দিকে ঘোরাবার ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে বারবার।

এ'সময়ে এ'দেশের সমাজে জমে থাকা খুলো আর কালিঝুানি ধোঁয়া, সাময়িক। ‘সাময়িক’ বলে বসে থাকলে ‘সাময়িক’ সময় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর ছায়া ফেলে যাবে। ধুলো, ধ্রায়া সাফ করতে ধর্মনিরপেশ্কতার প্রশ্নে রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনৈতিক দলওুলোর বর্তমান অবস্থান বুঝে নেওয়াটা আমাদের প্রত্যেকের জরুনী। ‘আমার পার্টির সমানোচনা ওনবো না, মানবো না’—এমন পৃর্বশর্ত আরোপ করলে আর যাই হোক, মুক্ত চিন্তা করা যায় না, যুক্তিপরায়ণ হওয়া যায় না। পৃর্বশর্ত ও পার্টির লক্ষণগজী ভেঙে বেরিয়ে আসতেই হবে, বাস্তুবে ভারতকে ‘সেকুলার’ করে তুলতে চাইলে। আপনার-আমার-আমাদের সক্রিয়্য জনচেতনাই পারে ভারতকে প্রকৃত অর্থে ‘সেকুলার’ করে তুলতে।

আবারও বनि-ইতিহাস आমাদের বাব্থক্কী শিক্ষ দিয়েছে। সমবেশিত জনচচতনার সক্রিয় আা্তরিক जংশগ্রহণই જাદর সংঘর্য ও নির্মাণে পুরনো সমাজ কাঠামো ভেঙে নতুন সমাজ গড়ে ঢুহুভু। এই শির্ষাই আমাদের প্রেরণা। নতুন ইতিহাস গড়ার ধ্রেরণা।
 নতুন কিছ্ম শিথিয়েছে। আগের ব্যর্থতা কোনওভাবেই মূন্যহীন হয়ে যায়নি। রবীন্দ্রনাহেন ভাষায় বনি
"৫ ঢুই বারে বারে জ্রালবি বাতি হয়তো বাতি অ্ঘনবে না, তা বলে ভাবনা করা চলবে না।"

এ’কथা ঐতিহাসিকভাবে সত্য ভে ভারতীয় উপমহাদেলে গত দশকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ও ষর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার আগ্রাসন বিশাল ব্যাপকতা পেয়েছে। সমাজবিজ্ঞনের ছাত্র হিসেবে আমরা জেনেছিইতিহাসের অনিবার্য গতি বিশ্মাসের বিপরীতে যুক্তির अভিমুথে। তার সঙ্গে এও জেনেছি, সত্য ততটাঁই এগোয়, যতটা আমরা এগিয়ে নিয়ে যাiই। এই ধর্মयুদ্ধে, চিন্তাযুদ্ধে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতত रলে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, ‘ধর্মীয়’ সাম্প্রদায়িকতা, 'ধর্মের' সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন চিন্তাবিদ্দের সযত্ন অনুসক্ধান ও বিশ্লেষণের সঙ্গ উপমহাদেশবাসীদের পরিচয় ঘটিয়ে দেবার প্রয়াস অত্যন্ত জরুরী। এই ধর্মयুদ্ধে, চিন্তাयুদ্ধে আমাদের সেনানী দूই বাংলার পাঁচিশজন চিন্তাবিদ্, সমাজ সচেতন, यুক্তিমনস্ক লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ‘ধর্ম'কে বিশ্লেষণ করে দেথিয়েছেন।

লেখক সূচি : অহমদ শরীফ, কবীর চৌধুরী, বদ্রুদ্দীন উমর, হায়াৎ মামুদ, আনিসুজ্জামান, বেবী ইসলাম, বুলবন उসমান, নূরুর রহমান, সৈকত চৌধুরী, ওয়াহিদ রেজা, সুকুমারী ভট্টাচার্য, পবিত্র সরকার, জয়স্তানুজ বন্দ্যাপাধ্যায়, শিবনারায়ণ রায়, ড. তারকমাহন দাস, পপ্লব সেনগপ্ত, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম রায়, রাধারমণ চক্রবর্তী, अসিত চক্রুবর্তী, সমীরণ মজুমদার, কৃষ্ণা বসু, দেবু দত্তগুপ্ত, সুমিত্রা পপ্মনাভন এবং প্রবীর ঘোষ।


[^0]:    * এ-সম্পবে এবটা শোনা ধ্থা বলার লোভ সংবরণ করভে পারছছি না। যুক্ট্যেন্টের নির্বাচনী ইশভ্ছোর রচনার ভার পড়েে আবুন মনসুর আহসদের (১৮৯৮-১৯৭৯) উপরে। ভিনি এর আগে
    
    
    
     ৫ मूমার খেनाय কোনো আইন তৈরি করা হবে না—এই অগ্গীকার জুড়ে দিডে বলেন। আবুল
    
    

