## শাকর



## শংকর

## ভ্রমণ সমগ্র

## দ্বিতীয় খণ্ড

# শংকর <br> ভ্রমণ সমগ্র <br> দ্বিতীয় খণ্ড 

## arcors

সাহিত্যম. II কলকাতা<br>www.nirmalsahityam.com

## লেখকের নিবেদন

নতুন লেখার সংয়াজনে আকার বেশ বৃদ্ধি পাওয়ায় অখબ ড্রমণ সং্রহকে দ্বিখতিত করাই यूক্ত্যুক্ত মনে হলে।। বৌবনকালে যে আমাকে প্রথম বিদেশে পাঠাবার উদ্দ্যেগ নিয়েছ্লি সেই সুপ্রিয় বনার্জি বেশ কয়েকবছ্র আগে কারও অনুমতি না নিয়ে সেইভ্রমণে বেরিয়েছে যেখান থেকে ফেরার কোেো তাগিদ থাকে না। নবকলেবরে নতুন এই সগ্রহটি সুপ্রিয়র হাত তুলে দিতে পারলে মন্দ হতো না, কিষ্ট তা যখন সষ্বব নয় তথন চুপি-ছূপি বলি, সুপ্রিয়, ঢুমি যোেনেই থাকে এই সংগ্রহের প্রথম কপিটি তোমারই জন্যে।

# সৃচি <br> দিভীয় 

| জানা मেশ অজানা কथा | ১ |
| :---: | :---: |
| মানবসাগর তীরে | ২৮৯ |
| অनযगন | 98® |

## জানা দেশ অজানা কথা

ज्ञ二小｜काल
আগস্টハসসে্টেম্বর ১৯৮৬
রচনাকাল
জানুয়ারি－ডিসেম্বর ১৯৮৭
প্রথম সাহ্তিত্যম সংস্করণ
জানুয়ারি ১৯৮৮
উৎসর্গ
ক্লিভল্যান্ড ওহায়োতে
ষষ্ঠ নর্থ আমেরিকান বেপ্গলি কনফারেস্সের
সংযুক্ত সভাপতি
শ্রীমতী শুভা সেন পাকড়াশি ও
শ্রীরণজিৎ দব্ত－কে－
যাঁদের সাদর আমষ্ণ্রণে
১৯৮৬ আগস্ট－সেপ্টেম্বর মাসে
আমার পক্ষে মার্কিন দেশ ভ্রমণ সম্তব হয়েছিল।
সেই সঙ্গ
শ্রীনীলাদ্রি চাকী－কে－
যে আমকে প্রায় জোর করে
মার্কিন দেশ থেকে কানাডায় নিয়ে গিয়েছিল।
এবং অবশাই
শ্রীসুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়－কে
‘দেশত্যাগী হও’ এই অভিশাপ দিয়ে
যে আমাকে আবার দেশ－ছাড়া করেছিল।
লেখকের নিবেদন
দেশ ছেড়ে বিদেশে বেরিয়ে পরিবেশ ও পরিস্থিতি বুঝতে এবারও অসংখ্য মানুষের অকৃপ্প সাহায্য নিতে হয়েছে। তাঁদের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকেই জানা দেশের অজানা কথা লেখা সম্তব হলো।

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশকালে অসংখ্য পাঠক－পাঠিকা পৃথিবীর বিভিম্ন প্রান্ত থেকে নানাভাবে উৎসাহ ও উপকরণ জুগিয়েছ্নে। ঢাঁদের সকলকে নমস্কার।


সম্প্রতিকালে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়ে প্রবাসী বাঙালির নাম কী？এ－বিষয়ে প্রামার মনে যত জিজ্ঞাসা ছিন তার অবসান ঘটলো আচমকা নিউ ইয়র্কে乡৬নাইটেড নেশনস ভবনে এসে।

ना，তিনি কলকাতার লোক নন，यদিও কলেজ স্ট্রীটের চক্রবর্তী চ্যাটর্জির ।．দাকানে এক－আাধবার বই ক্নিতে এসেছেন। আমাদের বইপাড়া তাঁর ฆুব जাল
 $|\cdots| \geq 1$ সাধनায় নিমঞ্ন রয়েছ্লে সেই মানুষটির সক্গে এই উপমহাদেলের বৃহত্তম ง．।পদের প্রায় কোনোরকম যোগাযোগ নেই বলতে একদু সংকোচ বোধ করহি। भांীী বিবেকানन्म জন্মেছিলেন খাস কলকাতা শহরে। বিষব্যাপী কৃষ্ণ
 आ！্মছিলেন কলকাতার শহরুতলিতে। ব্ব্বিঝ্ট এক নগরীতে গড়ে－ওঠার



 ．॥मi；। জানা হয়নি，কারণ ঐই ধরনের মানুষ निজের অতীত সম্পক্子ে বিশেষ
 जi川 দাদশ বছর ধরে একটি দুরশ্ত বানকের সংখ্যাহীন থেয়ালিপনার অংশীীার ｜ 4 ：। I সেই নদীর প্রাণশক্তিই এই ১৯৮৬－তে প্রাণবন্ত রয়েছে পঞ্চান্ন বছরের $1.01 \%$ মানুষটির মধ্যে，यিনি এখনও পাতলা টেরিকটনের শাদা পাক্জাবি，শাদা भl：এবং পাম্পশু পরে আমাদের প্রজন্মের টিপিক্যাল বাঙালির ভাবমূর্তি


－প্৷b कী আশ্চর্य，আমাদের এই দেশ্শ শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষের নাম প্রায় Mal।नl नললেই হয়। প্রায় বিশ বছর বারে সাতদিনের নোট্তিশে আবার মার্কিন




যাবার আগেই আন্দবাজার অফিসের উদ্দ্যেগী সম্পাদকের ঘরে বসে কিছু নামধাম সং্্রহ হলো। কেউ বললেন-অমুকবাবু জীব-বিজ্ঞানে বিদেলে খুব নাম করেছেন, অমুক এখন অর্থনীতিতে প্রায় এক নম্বর, অমুকবাবু এমন এক সূক্ম ইলেকট্রনিক यন্ত্র তৈরি করে ব্যবসায় নেমেছ্নে যার খ্যাতি বিশ্বজোড়। ৷ খুব ভাল লেগেছিল এই তালিকা সংগ্রহ করতে। আরও ভাল লেগেছিল সেই তালিকার মধ্যে কয়েক্জন বোস, চক্রবর্তী, সেন, জণ্ত ইত্যাদির সদ্ধান পের্যে। কিত্ু অন্বীকার করতে লষ্জা নেই, সেই তালিকার তলার দিকেও কোনো যোেের উম্मেষ ছিন না।

আমার ঐই হঠঙ দ্বিতীয়বার বিদেশে পাড়ি দেওয়ার ভিতরের কাহিনীট যथাসময়ে সবিস্জারে পাঠকের কাছে নিবেদন করতে হবে, কারণ স্বদেশ অথবা বিদেশ কোনো ভ্রমণই যে আমার ধাতে সয় না তা অনেকেরই অজানা নয়। আমি হচ্চি সেই ধাতের ঘরকুন্ো বে ওতে পেলে বসতে চায় না, বসতে পেলে দাঁড়াতে চায় না, দাঁড়াত পেলে যার হাঁটার কথাই ওঠঠ না। যে নামহীন মনীযী বए বছর আগে বাঙালির কানে-কানে অধণী, অপ্রবাসী হয়ে घুররর দুষ-ভাত খেয়ে নিজ্জের

 «ँশিয়ার করেছিলেন-ঘরের খাও, কিষ্রেপীনির মোষ তাড়িও না। রক্তের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার নেশা চাগড় দিলে ফফা শুশি ভ্রমণ সাহিত্য পড়ে, ততে মন না-
 ঝুলিয়ে এবং বুক পকেটে পাসরৌেট নিয়ে কিছুতেই বিদেশ-বিভুঁইয়ে রওনা দিও ना।

দ্ট্যাভেন এজেপ্পির বড় মেমসায়েব, ট্যুরিজম কর্প্পারেশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানরে তামা-হুলসী স্পর্শ করে স্বীকারোষ্কি করতে বনুন, তাঁরাও চুপি দুপি মেনে নেবেন, নিজের ঘরের কোেের মতন জায়গা বিশ্বভুবনে নেই-ন্গাথিং নাইক হোম। নাথিং লাইক নিজের চৌকি সে যতই নড়বড়ে হোক!

এই সব অকাঁ্য যুক্তির পরেও यদি জাম্বোজেটের বিমানবালাদের মোহিনী হাসি রভিন ম্যাগাজ্রিনের বিষ্ঞাপন-পাতা থেকে বেরিয়ে এসে কাউকে নীতিত্রষ হবার অবকাশ দেয়, তাহলে অগত্তির গতি রবি ঠাকুরের শরণ নিতে হবে। তিনিও অতি চমৎকার ভাষায় অयथা বহৃদে ঘুরে घরের কাছে শিশিরবিন্দুকে অবহেলা না-করার স্ট্রঁ অ্যাডভাইস দিয়েছেন।

আমাদের ঘরকুনো সোসইটি এথনও রেজিস্ট্রিহৃত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেনি। কিস্ত্র আমরা কয়েকজন সমভাবাপন্ন বছপ্গু্ব প্রায়ই জনসাধারণকে বলে আসছি, यদি কিছু দেখতেই হয় ঘরের কাচে কলকাতা দেখুন। এক নয়, পর পর
（．সভেন জেনারেশন ষরে এ－শহরের লীলাখেলা অবলোকন্ন কররেও সিকিভাগ ！．ఢখা হবে না। জেনুইন বাঙালি হয়ে জন্মে আপনার কিসের দুঃখ যে আচমকা fিবাগী সেজে বিদেশে যাবেন ？

জনুন，বিদেশ যাবার হাজার হাগামা। পাসপৌঁ্ট অফিসে সিভিলিয়ান ড্রেসে ড্যারাগোপ্তা পুলিশ সব বসে আছেন। চাঁদের চাপা ছুক্কার—তুমি কে বট হে ？ সুা．থ থাকতে কেন বিদেশে যাবার ভৃত তোমায় কিলোচ্ছে？তাঁরা গোপনে－ ৷．গাপনে মোটা মোটা থাতাপত্তর মেলাবেন－কবে আপনি কি গর্হিত কম্মো করেছেন। কোন্ অভিযোগে স্বনামে অথবা বেনামে আপনি জেল হাজ্জতে বসবাস巾রেছেন ？আপনার বিরুদ্ধে কোথাও কোনো দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী মামলা ఘালছে কিন্না？রাষ্ট্রবিরোধী কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদী কোন্ কোন অপকর্মের সজ্গে আপনার প্রকাশ্য অথবা গোপনে যোগসাজশ হয়েছে？কিংবা কিঞ্চিৎ বিদেশি גুদ্রার লোভে আপনি সেশের শজ্রুদের সজ্গে সিক্রেট যোগাযোগ রেথে ৩ারতমাতাকে আবার গভীর গাড্ডায় ফেনবার তালে আছ্নে কি না ？ছা－পোষা লোক হিসেবে কফি－পোষার খপ্পরে পড়বার চাস্স আছ্ছ কিনা তা－ও বাজিয়ে দেখা
 ভারতমাতাকে কাচক্না ঠেকাচ্ছেন কিনা ত্র্র্রি সাবধানে বিচার－বিবেচনা করা হবে।

সাব－ইনেসপেষ্টর বাবুর দরবারেরু সব প্রপ্মের আশানুরূপ সমাধান হলেও
 দেয় তাহলে आপনাকে জননী－জ্জন্মভুমির নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরির়ে আনার থরচাপাতি কিভাবে মেটানো হবে তার আগাম হিসেবও আপনাকে দাখিল করতে々てে।

नিজ্রের দেশে জম্মে একই চৌহদ্দির মষ্যে সারাজ্জীবন চরে বেড়ানোর একটা মঔ সুবিধে，কারఆ পিতৃদেবের সাহস হবে না আপনাকে এই সব আজেবাজে অম করে ঘঁটটাবার।

স্বদেশের মাটিতে দিশিভায়ের খেঁচামারা কোশ্চেন তবু তো সহ্য হয় ！কিত্ত அজ্জানা দেশের এয়ারপোর্টে পাশপোর্ট ও ভিসা থাকা সশ্রেও ভিনদেশের \％｜बাগ্রশন－রমণী আপনার দিকে বরফ－ঠাণা চোখে এমনভাবে দৃষ্টি হানবেন যেন －৷৷পনি কোনো মহা অপকর্ম করবার জন্যেই নিজ্রের ভিটেমাটি ছেড়ে ভিনদেশের ム＾জায় হাজ্জির হয়েছ্নে।

নিষ্টি－মিষ্টি কঠঠ হাড়জ্জান্নানো প্রশ্ম ：বেন্ন আসা হয়েছে？কী কী কাজ্ঞে এষন ৷। ।．দওয়া হবে？পরের দেশে पুকে পড়ে পাকাপাকি গ্ৰঁড়ে বসবার কোনো ！ম৩লব নেই তো？টক－ঝাল প্রশ্ন তরু হলে আর থামতে চাইবে না।

ইমিগ্রেশন-দিদিমগিকে আপনি इয়তো অনেক কষ্大ে সষ্ত্ট করনেন। কিত্তু ততেও মুক্তি নেই। তিনি কমপিউটারের সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা বলে আপনাকে আর-এক কদম এগগাতে দিলেন। অমনি ফ্যাইং প্যান לু ফায়ার—অর্ণাৎ আপনি কাস্টমসের चপ্ররে পড়লেন।

কাস্টমস বলতে ছোটবেলায় ইংরিজীত পড়েছিনাম আচার-ব্যবহার-কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ইউনিফর্ম-পরা একদল সন্দেহবাজ লোক, যাঁদের ধারণা আপনি স্পেশাল কায়দাকানুন করে গাজজ-সিদ্ধি-চরস অথবা সোনা-রুপোর বাট নিয়ে নিরীহ একটি দেশের নৈতিক চরিত্র এবং অর্থনীতি ডোবাতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন, কিষ্টু সদাসতর্ক ‘কাস্ট্মসদা’ তা কিছুতেই হতে দেবেন না।

এ ছাড়াও তৃতীয় এক ভাবনা সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে ভ্রমণ-হাগামায়। বেশ, আপনি পরের দেশে ঘরজামাই থাকতে কিংবা গ্রাজা বেচে আসেননি ভাল কথা, কিত্তু আপনি বে বিমান অথবা বিমানবন্দর বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার প্যাচ্যয়জার কষছ্নে না তার গ্যারান্টি কোথায়?

আপনি বলবেন, রাইস ইটিং ভেতো বাঙালি আঙি। মুখের ভাব দেথে মানুষ

 ভাইরাই মহাশুন্যে বিরাট-বিরাট প্লেন হাৃঞ্ঞীকক করেছে। চান্স পেয়ে পাচ টাকার চোর কোটি-কোটি ডলার পণ দাকিক্রিরেছে। আগে বাঙালি পুত্রের ভাগ্যবান বাপই মেয়ের বাপের কাছ থেব্র্রের্রপণ দাবি করতে। এVন মওকা পেলেই দूনিয়ার যে-কোনো লোক মুর্তিপণ চেয়ে বসে। অথচ পণপ্রথার কালিমা কেবলমা্র ইভ্ডিয়ান জাতের ওপরেই থেকে গেলো!

যাই হোক, এই সব দুঃৃেই কুড়ি বছর আগে পাওয়া নিজের পাশপপার্টেক চিরকালের জন্যে অকেজো করে মনের সুখে গগার হাওয়া খাচ্ছিলাম। কিষ্ঠ কপালে দুঃথ লেখা ছিল, কুড়ি বছরের পুরন্নে বিষ আবার শরীরে ফুটে বেরুলো, আমি পাকেচক্রে সাতদিনের নোট্টিশে আবার আমেরিকায় হাজির হলাম।

কোথায় कী অघটন घটলো? কে যাতায়াতের ব্যবস্গা করলো? ইমিগ্রেশন রমণী আমাকে কিভাবে একাধিকবার হাতের লেখা প্রাকটিশ করতে বনলেন, জন এফ কেনেডি এয়ারপপৗঁ দেचে আমার দিশেহারা অবস্থার কী পরিণতি ঘটলো এবং কিভাবে হাতে-বাঁধা তাবিজের কন্যাণে সব বাধাবিপত্তি ডেন্টকেয়ার করে আমি ওহায়ে রাজ্যের ক্রিভন্যাঙ্ড শহরে ধুতি-ঢাদর পরা প্রবাসী বসীয় সমজের খপ্ররে পড়লাম সে-সব সংবাদ যথাসময়ে নিবেদন করা যাবে। আপাতত ধরে নিন আমি নিউ ইয়র্কে।

আনি আছি ম্যানহাটান দ্বীপপুঞ্জে ইউ-এন বিলডিংসের খুব কাছে। যিনি আমকে পরমানন্দে সাময়িক আশ্রয় দিয়েছেন, বয়সে তরুণ হলেও তিনি এক কেষ্ট-বিষ্টু ব্যক্তি-ইউ-এ্রন অফিসের তাবড়-তাবড় স্থায়ী প্রতিনিধি তাঁকে কথায়-কথায় হিজ এক্সেলেন্সি বলে সম্মান প্রদর্শন করেন। নাম জনাব আনোয়ার উল-করিম চৌধুরী, আমদের জয়। ইউ-এন-ও-তে বাংলাদেশ সরকারের দু'নম্বর স্থায়ী প্রতিনিধি। এক নম্বর পদ খালি, সুতরাং অস্থায়ী হেড অফ দ্য মিশন।

এতো সায়েবসুবো টেলিফোনে এবং সামনাসামনি আমার স্লেহভাজন এই বঙ্গসস্তানটিকে ‘ইওর এক্সেলেপ্সি’ বলছে শুনে কান জুড়িয়ে গেলো। মনে হলো বঙ্গজম সার্থক হলো। জিন্দা রহো বাংলাদেশ ! জয় বাংলা বলতে লোভ হচ্ছিল, কিন্তু সম্প্রতি-ছড়ানো চোথের রোগটির ডাকনাম স্মরণ করে চুপচাপ থাকাই প্রশও্ত মনে হলো।

ম্যানহাটানে আনোয়ারের বাড়িতে বসেই বিদেশে বিথ্যাত বাঙালিদের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। সম্পাদক অভীক সরকার নিজের ঠাঞ্যঘরে বসিয়ে পই-পই করে বনে দিয়েছেন, নতুন-্নতুন জিনিস দেখে আসত্ত্রেষ্ব্য। "মনে রাখবেন, সাতষট্টি সালের বিদেশ-্রমণ থেকে ‘এপার বাংলা ও ব' বাংলা’ লিথে খালি মাঠে গোল করেছিলেন। এখন আমেরিকা সবার স্রেম্টি জানা দেশ, ওদেশ সম্বন্ধে যত লেখার বিষয় ছিল তা এই ক'বছরে প্রা小 লেযা হয়ে গিয়েছে- সুতরাং অনেক


সম্পাদকের এই সাবধানবার্ণী বিদেশে আমার সব সুখ কেড়ে নিয়েছে, কিছ্ইই প্রাণভরে উপভোগ করতে পারছি না। হাজার-হাজার শিষ্ষিত বাঙালি ঘন-ঘন আমেরিকায় আসছ্নে-যাচ্ছেন। তাঁদের সবারই চোখ দুটো ভগবান একই জায়গায় এঁকেছ্ছে-সুতরাং দৃষ্টিকোণ নতুন হবে কী করে? ক‘দিন বিদেশে খুরে-বেড়িয়ে অজানা এমন কী দেখা যাবে যার সম্বক্ধে এখনও লেখা হয়নি? খরে ফিরে গিয়েই নিখতে বসতে হবে এই দুশ্চিন্তা নিয়ে যে-মানুষ ভ্রমণে বের ?য় তার মতো অভাগা এই পৃথিবীতে কে আছে?

বিখ্যাত বাঙানি বলতে নিউ ইয়র্কে বিশ বছর আগে রবিশক্করকে ।.ᄂখখছিলাম। তখন প্রচ নাম-ডাক তাঁর। আমার নামের পাশেও একট। শংকর V|কায় কিছুটা সুবিষেও হয়েছিল। দু'একটট কিশোরী শ্বেতাগ্গিনী জানতে 1.b!্য়ছিলেন আমি ও রবি आষ্यীয় কিনা। রবিশন্কর ইতিমধ্যে দেশে ফিরে ৷।!য!ছছন। চোখের সামনে সারাক্ষণ না থাকলে এদেশের মানুষ কাউকেই মনে -ाय!.ज চায় না, একমাত্র যীওখ্রীস্ট ছাড়া। আর একজন কয়েক সপ্তুহের মধ্যেই -•・リ রেকর্ড করবেন-বাংলাদেশের হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী, ইউ-এন জেনারেল

জ্যসেমব্লির প্রথম (আমাদের জীবনের শেষ) বাঙালি সভাপতি হবেন। একশ ঈচিশ বছরের মধ্যে এ সুযোগ আর আসবে না। কিজ্ত হমায়ুন টৌধুরী জেনারেল অ্যাসেমব্নির গদিত্ে বসবার আপেই আমি নিউ ইয়র্ক ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

বিদেশে বিষ্ঞানে, প্রযুক্জিতে, ব্যবসায় ও পেশায় কৃতী ভারতীয়দের তালিকা আমার লোটবইয়ে ইত্মিধ্যেই কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিষ্ুু আনোয়ার উন করিম চৌধুরী इঠাৎ শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষের কথা তুললো। আমি ఆঁর সম্বক্ধে কোনো ন্রেজখবর রাথি না ওনেও সে কিছুটা অবাক হলো। "শ্রীচিন্ময়ের নাম সতিই কলকাতায় आপনারা শোনেননি?"

অপরাধ নতমস্তকে স্বীকার করে নিতে হলে।। আনোয়ার স্বভাবে অতি বিনয়ী। কিত্ু হাবেভাবে যা বনলো-গেঁয়োযোগী নিজের গাঁয়ে ভিv পায় না, কিষ্ত অনা গঁয়ে প্জা পেলে সে-থবর তার নিজের গौয়েও অবিলম্বে ছড়িয়ে পড়ে। কিষ্তু বাঙালিদের চরিত্র আলাদা-কোনো মানুষের সামান্য মঙনও পরশ্রীকাতরের পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠঠ।

আনোয়ার বলনো, "চলুন আপনাকে ইউ-এন घूব্রিয়ে আনি " যষ্র্রবৎ বিশাল ভবনটির একের পর এক তনা ওর সন্গে ঘুরে বেক্ক্রি; যা প্রায়ই সংবাদপত্রের শিরোনাময় উপস্থিচ্ঠুষ্ সেই সব সভাকক্ষ, যেখানকার



"নজরে পড়েজে, কিষ্ঠ ডুর্মি বয়োকনিষ্ঠ, বলতে সহকোচ বোধ করছি। মহিলাদের বেশবাস লক্স করে একদু উদ্র্রান্ত হয়ে উঠছি-শাড়ি হ্রাউজ এতো বেশি দেষবো আশা করিনি। শাড়ি কি শেষ পর্যশু ইউ-এ্রন বিজয় করবে? মেমসায়েবদের বেশ দেখায় কিদ্ব এই শাড়িতে।"
"এই তো পয়েল্টে এসে গিয়েছেে!" বনলেন আমাদের আর একজন বাংলাদেশী সস্গী, यিনি ইউনিসেফে কাজ করেন। যা জানা গেলো, "পৃথিবীর প্চ মহাদেশের শত শত মহিনাকে এখানে শাড়ি পরতে দেখবেন। শাড়ির নমনীয়্রতা ও সহজাত সৌন্দর্য এঁদের আকৃষ করেছে ভেবে ভুল করবেন না। এর পিছনে রয়েছেন একজনই-তিনি শ্রীচিন্য়কুমার ঘোষ।"

आघি আরও সজাগ হয়ে উঠনাম। শ্বেতাগিনী, কৃষ্ণাপিনী, চীনা, জাপানী সব রকম্মের শাড়ি পরিহিতা মহিলাই নজরে পড়লে।। ইভিয়ান সিক্কের প্রচারকরা নিজের চোখে এই দৃশ্য দেখলে উর্ধ্ববাহ হয়ে নৃত্য করতেন।

शাঁতে-হাটত্ত এবার আরও বিস্ময় ! ওননাম, এইসব মহিলা নাকি ওখু শাড়িই পরেন না, সবাই বাংলা গান জানেন। এক আభটl নয়, কয়েক শত।

আনোয়ার বললো, "কিছুদিন আগে কার্নেগি হলে এক অনুষ্ঠানে এরা আমাকক অবাক করেছিল। কয়েক শ’ সায়েব-মেম শ্রীচিন্ময়ের নির্দাশে কয্যেক ডজ্জন বাংলা গান শোনালো, এমন কি বাংলাদূশের জাতীয় সभীতও!"

সেই সভায় ইউ-এন-ও-র অসংখ্য দেশের জঁদরেল সব প্রতিনিধি দল বেঁেে গিক্রেছিলেন। সভাগৃহ একেবারে বোঝাই। ইউ-এ্রন সেক্রেটারি জেনারেল তো বিশেষ ভক্ত, হৃট বলতেই চলে আসেন শ্রীচিন্ময্যের ডাকে। এবং এ-ব্যাপারটা আজকের নয়-ఆরু হয়েছিন উ-থাদ্টের সময়ে। তারপর যিনিই এ-পল্দ বসেছ্নে তিনিই শ্র্রচিন্ময়কে শ্রাদ্ধার আসনে বসিয়েছেন-কুর্ট ভেন্ডহাইম, দ্য কুয়েলার পর্যত্ত। কিছুদিন আগে জেনারেল অ্যাসেমন্নির সভাপতি ছিলেন Jorge Illueca (বাংলা উচ্চারণ জর্জ ইউয়েকা)—এখান থেকেই পানামার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। ইনিও চিন্ময়ভক্ত।

এবার আমার কৌহহহল বেড়ে যাচ্ছে। খবরাখবর নেওয়া তরু করনাম। সরকারী ব্যাপার এই ইউ-এন-ও-নিজের দেশের সরকারী তকমা পরে এখানে সবাই আসেন। এর মধ্যে অप్కूত এক ব্যতিক্রুম এই শীমচিম্ময় ঘোষ। সের্রেটারি



 তাঁর পিছনেই হয়তো জাপানেরর স্ট্রুকারী রাষ্ট্রদূত এবং কোরিয়ার প্রবীণ প্রধান। একদু পরেই হয়তো হাজির হলেন্ল ইউ-এন-ওর এক নম্বর দু'নম্বর কর্ণধার। তার পাশের আসনট্তিই হয়তো একজন সাধারণ মহিলাকর্মী।

সপ্তাহে দু‘দিন এঁরা এখানে আসবেনইই-হয়তো একশ প্চিশটা দেশেই রয়েছে কিছ్ শ্রীচি স্যয়-অনুরাগী।

এই দুদিন ছাড়াও প্রতি মাসে ইউ-ূ্র-ও-ন নিয়ষ্্রণে শ্㐅ীচিন্ময় ড্যাগ গামারশিম্ড শ্মৃতি-বক্ষৃত করেন। নানা বিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্যেও ড্যাগ शামারশিস্ড এখানে একটি অতি শ্রদ্ধেয় নাম। তাঁর একটি কথা শ্রীচিন্ময়ের খুব প্রিয়-‘‘ে-শাস্তি সবাইকে শাল্তি দিতে পারে না তা শাল্তি নয়।’ স্মৃতি--ব্জৃতা ১নলছে বছরের পর বছর ধরে, কিঁ্তু এখনও র্রোতার এবং ভক্তের অভাব হয় না, প্রায়ই বসবার সব আসন বোঝাই হয়ে যায়।

মেখানে পদে-পদে এক দেশের প্রতিনিধির সজেে আর-এক দেশের প্রতিনিধির অ৬ভেদ সেখানে শ্রীচিন্ময়ের ব্যাপারে অনেকের একমত হওয়া বেশ আশ্চর্य বাপার। ঐই তো কিছুদিন আগে ইউ-এন-ও-র চষ্মিশত্ম জন্বর্ষ উদ্यাপিত !!লা. কিন্তু প্রতিষ্ঠানের পল্প থেকে কোনো অফিসিয়াল বাণী দেওয়া সজ্তব হলো

না, এ বাণীর বয়ান নিয়ে দুদলের মধ্যে প্রবল মতভেদ হলো। কিষ্ঠু বেসরকারীভাবে অনেকেই এনেন শ্রীচিন্ময়ের মেডিটেশন সেন্টারে। কর্তাব্যক্তিরা তাঁকে 犭ভদিন উপলক্ষে অভিনন্দন জানালেন। সেই ১৯৭০ সাল থেকে তিনি এখানে অসংখ্য মানুম্রের মধ্যে অ্্যায়্মচেতনা জাখ্রত করেছেন——র্মমত বিভিন্ন, কিন্তু ততে কোনো বাধা সৃষ্টি হচ্ছে না।

আমার প্রদর্শকদের জরুনী কাজকর্ম ছিল। তারা একটি শ্বেতাঙিননী শাড়ি পরিহিতার সজ্গে আমার পরিচয় করে দিয়েই কিচুফ্ষণের জন্যে বিদায় নিলো। মেয়েটি আমাকে অবাক করে দিয়ে বললো, "আমাকে ডেকো ‘ঋজুতা’ বলে।" এটা যে আমাদের দিশি নাম তা বুঝ্রে একদু সময় লাগলো। মিষ্টি হেসে মেয়েটি বললো, "পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আমরা এসেছি এখানে। আমাদের সেতু रफ্ছেন শ্রীচিম্ময়।"
"মিস্টির চিন্ময় ঘোষ বলো না কেন?"
"বাঃ রে, শ্রীকথাট কি কম মিষ্টি? দেখো, উনি আমাদের কোনো বপ্ধনের মধ্যে ফেলেন না। কিষ্তু আমরা যখন ওঁর খুব কাজ্র আসতে চেষ্টা করি তখন ভাবি উনি কবে খুশি হয়ে আমাদের একটা বাংলাল্লু দেবেন। বাংলা নাম পাবার জন্যে কত লোক মে পাগন ! আমাদের মৃ্যু্র্রোনে পাবে ‘নয়না’' 'নীলিমা,' ‘রজ্জনা’’’
"তোমরা এই সব নামে অর্থ अ
 স্টেট, কোনো অঁকা-বাঁক নেই। শ্রীচিন্ময় কখনও-কখনও আবার মজার নাম রাたেন ইচ্ছে করে—আমার এক বাছ্ধবীর নাম রেখেছ্নে ‘লোভনীয়’। হাউ সুইট!"
"এই মেয্যেটির কি একমু আধটু খাবারের লোভটোভ আছে?"
"ও নো। না না ! শি ইজ অ্যাট্রাকটিড ! পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিই যে অ্যাট্রাকটিড় এই দুর্नভ শিষ্ষ আমরা শ্রীচিন্ময়ের কাছে পেয়েছি।"

ษখু মেয়েদের নয়, পুরুষ সায়েবদের মধ্যেও বাংলা নাম পাবার জন্যে হড়ো্থড়ি। পৃথিবীর সেরা শহরের সেরা দরজির তৈরি সর্বাষূনিক সুট পরিহিত সুর্শন শ্ষেতাক পুরুষ, তার নাম ‘কাঙাল’। ওই কাঙাল আসছে-কিষ্ঠু নিজের চোখে ইউ-এন ভবনে তাকে রাজকীয়ভাবে না দেখলে মনে হতো স্বপ্নে উলটোপুরাণের দেশ দেখছি।

কাঙাল শ্দ্টির ইংরিরী অর্থ বে ‘বেগার’ ত আমার নতুন পরিচিতাকে বিব্রত করলো না। বললো, "কাঙাল নিজেই বলেন উনি হলেন ‘ডিভাইন বেগার’"

আর একটি শাড়ি পরিহিতা শ্ধেতাগিনী আমাদের দলে যোগদান করলেন।

৩শ্ণী，তন্ধী ও সুন্দরী। আমার পরিচয় পেয়ে বললেন，＂তুমি কত ভাগ্যবান！ ； ル৷লক সময় বাংলায় কথা বলেন，আমরা আন্দাজে বুঝে নিই। তোমার মতন नা＂লা জানা থাকলে ওঁর আরও কাছে আসতে পারতাম।＂

এঁদদর প্রায় কেউই ভারতবর্ষে বা বাংলাদেশে আসেননি। কিস্তু বাংলার স্গ্রৃতির সজ্গে একাত্ম হয়ে যাবার জন্যে কী আস্তরিক চেট্টা！
＂কে ডোমাদের শাড়ি পরতে বলেছে？＂আমি জিজ্ঞেস করি।
＂কেউ না！শ্রীচিন্ময় খুশি হলেও হতে পারেন এই ভেবে নিয়ে আমরা শাড়ি প্রে অফ্সিসে আসি। উনি তো আমাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছুই বলেন না। ৷ানন রেথো，অনেকেই ওঁর সভায় আসেন নিজের－নিজের পপাশাক পরে। ও নিয়ে আथা ঘামাবার সময় নেইই কারুর।＂

ইতিমধ্যে আমরা আবার একটা কফিকেন্দ্রে দুকে পড়েছি। শাড়ি পরিহিতা －।नাগত যে একজন ফরাস্ তা বোঝা গেলো। ফরাসিনীকে জিজ্ঞেস করলাম， ＂かil এমন শিফ্ম তোমরা ওঁর কাছে পাও যা তোমাদের এমনভাবে বিস্ষিত かた ？＂
＂একদিন আমাদের দুপুরবেলার মেডিটেশুর্ণ এসো，নিজের কানেই শুনবে। －\｜जকাল বেশির ভাগ সময় অবশ্য নিস্তক্রেকোনো কথাই হয় না，কিস্তু এমন ، প巾টা পরিবেশ গড়ে ওঠে যে আমরা অমফদের প্রশ্নের উত্তর নিজেরাই খুঁজে পাই। গাগপর কিছু কিছ্র গান হয়，আমর্র্যে যা পারি গাই—বেশির ভাগ বাংলা গান। ،।గত্ত বিভিন্ন ভাষার মানুষ উপস্ছিত থাকেন্ন，কিষ্তু অসুবিধা হয় না－বাংল্লার সুর ওাের হৃদয়ে পৌঁছে यায়।＂

আমি শিস্কা সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করি। ফরাসি যুবতী কফির কাপে ४寸ী দিয়ে বললো，＂উनি আমদের বলেন মানুষকে’ দেখলেই প্রথম্ তার কি ৷．！jं তা মনে আনবে না—প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তো সীমাহীন সম্তাবনা গ！？！ছ।＂

आমি বললাম，＂এই কথা আমাদের দেশে যুগযুগাম্ত ধরে বলা হচ্চে।＂
＂হাউ লাকি ইউ আর ！＂ফরাসি সুন্দরী এবার যেন আমাকে হিংসে করতে －\｜1ষ্ভ করলো।＂তোমরা，পুর্বদেশের লোকেরা，মানুষের অমূল্য চিস্তার ৷｜।い।াণিক্য হাজার－হাজার বছর ধরে লুকিয়ে রেথেছো। এবার আমরা －$\|\| \downarrow \cdot ম য ় ক ে ~ প ে য ় ে ছ ি, ~ আ ঙ ্ ত ে-আ ঙ ্ ত ে ~ ক ু ড ় ি য ় ে ~ ন ে ব ে া ~ আ ম র া, ~ ত ে া ম া দ ে র ~ ম ত ে া ~ স ব ~$ गা．॥ โनতে একটু সময় লাগবে এই যা।＂

শ্মাদের টেবিলে আর এক মহিলা এসে যোগ দিলেন। বললেন，＂আমি －। \％••• এসেছি—সবাইকে চিনি না—কিত্ত ধ্যানসভায় গিয়ে খুব শক্তি পাই। ওই

দুদ্দিন আমি লাঞ্চ খাই না, সোজা ওখানে চলে যাই। সব বুঝি না, কিন্তু ভাল লাগে।"

ফরাসিনীর কাছে আমার এথনও কিছू জানবার আছে—জীবনयাত্রা সম্বক্ধে শ্রীচিন্ময়ের কোনো বিশেষ নির্দেশ আছে কিনা?
"অনেকদিন ধরে যোগাযোগ রেথেছি। কখনও কিছू নির্দেশ দেন না। খুব ধরাধরি করলে বলেন, দিনে একবার ধ্যানে বেসো। যারা আরও এগোতে চায় তারা দিনে দু ‘বার। তবে আমরা সারাদ্ছন চেষ্ঠা করি থুঁজে বার করতে কিসে চিল্মিয় খুশি হন। যেমন ধরো আমি স্মোক করতাম-ছেড়ে দিয়েছি। নিজের মন থেকেই যেন নির্দেশ পেলাম। ড্রাগের নেশা আমার ছিল না-দু’একজন নিজের অন্তরের তাগিদেই ড্রাগকে তুডবাই করেছে। মাংস আমি অযিসিয়ালি ছড়িনি-কিদ্তু মাংস আমার आর ভাল লাগে না, आমি ঞথন ওঁন মতন ভেজিটারিয়ান ২তে চাই।"

আমি সুন্দরীর দিকে তাকিশ্যে আছি। সে হেসে বনলো, "আমি একবার ওঁকে একান্ডে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি সরল শিঙুর মতু হেসে বললেন ‘্য নিয়ে
 অনেক শাল্তি পেয্যেছি।"
 তপস্যায় আমার তেমন বিশ্পাস ন্লৌ্য যদিও ছোটবেলা থেকে মঠে-মিশনে আমার যাতায়াতের সুযোগের পজ্জী হয়নি। পশ্চিচের বিষ্ঞানী মন এখনও খুব বিচষ্ষণ এবং যুক্তির ঘাকনিতে যাচাই না-করে কোনো কিঘूই তারা গ্রণ করে না, এই থবরই আমার জানা ছিল। কিন্তু আমার অবস্থা বুফুন। থোদ নিউ ইয়র্ক শহরে, ইউ-এন ভবন্নে কফি টেবিলে বসে আমি অতীত ভারতবর্ষের আকর্ষণে সন্মোহিত যুবক-যুবতীদের সক্গে কথাবার্তা বলছি। তারা বিশ্ধাস ক'রে সুখী হতে চায়।

মেয়েরো আমার বিশ্পাস উৎপাদনের জন্যে এবার নিছু গলায় গান ধরলো। মেয্রেরা গাইছে বাংলায় :
"नামিছে আজ আনন্দ প্রাবন
মাদু পবন প্রাণে করে আনন্দ বহন
ভাঙিছে মোর সকল বষ্ধন
খুলিছে সব দ্বার
মিলি গেছে ব্যথাভার
यত অঙ্ধকার।"
মার্কিন, ফরাসি এবং বৃট্টিশ উচ্চারণের ঐকতান! বাংলা কথাওনো কিছু

Jসা｜ছ，কিছ্র হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না। কিন্তু বিপুল উদ্দীপনা বোধ করছি। মনে হচ্ছে， ！রার নিউ ইয়র্কে না এলে আমার ভারতসন্ধান অপৃর্ণ থেকে যেতো।

ম্যেয়েটি খুব লজ্জ্রা পাচ্ছে—উচ্চারণের দীনতার জন্য ক্ষমা চাইছে বার－বার। আর আমার লজ্জ্জা ততই বাড়ছে। গানট। আমি বাংলায় লিখে নেবার চেষ্ট｜করে यফলन হচ্ছি না দেখে একজন সুন্দরী বলে উঠলো，＂আমি বাংনা অক্ষর জানি －॥। কিত্তু যদি তুমি কিছু মনে না করো，রোমান অক্ষরে লিখে দিতে পারি।＂

অবাক কাণ্ড। अতি দ্রুত ছটা লাইন ইংরিজী অঙ্ষরে লেখা হয়ে আমার হাতে ったে এলো। মার্কিন্ন সুন্দরী বললো，＂গান শেখবার আগে আমি এইভাবে লিখে lo！ই—দরকার হলে কমপিউটারে জমা করে রাথি।＂
＂কত গান জানা আছে？＂
আবার অবাক হবার পালা। দুশ তিনশ বাংলা গান এদের কাছে কিছ্হই নয়। ؛্রা ততক্ষণে আমাকে নিজ্রের নামে ডাকতে আরম্ভ করেছে।＂তুমি জানো «｜ఇকর，ওঁর যখন মুড আসে তখন শত－শত গান লিখে ফেলেন। তারপর নিজেই সার দেন। আমরাও অভ্যেস করে নিই।＂
＂কিষ্তু তোমরা কি অষ্ধের মত অনুকরণ ক্কে ত্＂না কিছ্ম বুঝতে পারো？＂
হসলো ফরাসিনী।＂আনन্দ প্পাবন স্র্রী বুঝতে পারি－ফ়্াড অফ


 －শন্ডারস্ট্যাল্ডিং সম্ভব নয়।＂

আমার ভাল ‘নাগছ্ছ，আবার ভয়ও লাগছে। পৃর্বদেশীয় তুরুদের সম্বষ্ধে এখন भমস্ত মার্কিন দেশ্রের জনসাধারণের যথ্ষে সন্দেহ। এঁদের কয়েকজনের
 ＇．পচ্ছাচার কোনে｜কিছ্রই এই সব কাহিনী থেকে বাদ থাকে নি।

অধ্যায্মবাদীদের সম্পর্কে জনগণের এই সন্দেহের কথা আমি ইচ্ছে করেই jศলাম। মার্কিন যুবতী হাসলে।।＂ঠিক একই প্রপ্ম শ্রীচিন্ময়কে করেছিলেন ৷かজন স্থানীয় সাংবাদিক। উनি কোনো রকম বিরক্জি না দেথিয়েই চমৎকার ij’তর দিলেন। বলনেন，‘একই পরিবারের একজন ভাই হয়তো ভাল，আরেক গাই হয়তো খুব খারাপ। কিন্তু এই খবর থেকে সেই পরিবারের অন্য লোকেরা ン।ল কি মন্দ আন্দাজ করাটা কি যুক্তিযুক্ত হবে ？＇কাগজটা আমার বাড়িতে আছে， ．．৫মকে দিতে পারি－এখানকার কাগজওয়ালারা কাউকে অন্ধভাবে স্তুতি করে －॥，লেখার আগে অনেক কিছু বাজ্ঞিয়ে দেঘে।＂

মহিলারা অতিমাত্রায় অতিথি－বৎসল।। আমাকে একবারও কফির দাম দেবার

সুযোগ দিল্যে না। শ্রীচিম্ময়ের দেশের লোক পেয়ে মৃদুল পবন কেমন করে প্রাণে আনন্দ বহন করে নিয়ে যায় তা জানবার চেষ্টে করতে লাগলো পুজারিণীর প্রসন্নতায়।

ইতিমধ্যে আমার স্থানীয় গার্জেন নিজেদের কাজকর্ম সেরে কফিশপে ফিরে এলো আমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে। আনোয়ার বললো, "সুখবর আছে। আগামীকাল দুপুরে আপনি ইচ্ছে করনে ইউ-এন মেডিটেশন সেন্টারে উপস্থিত থাকতে পারেন। তার থেকেও সুখবর, শ্রীচিন্ম<্যের সহ্গে আপনার একাד্তে দেখা হবার এবং কথাবার্তা বলার সস্ভাবন। রয়েছে। কোথায় দেখা হবে: কখন দেখা হবে তা আজ রাত্রেই জানা যাবে। আপনি একজন বিথ্যাত বাঙালির সস্পে পরিচয়ের জন্যে তৈরি হয়ে থাকূন।"

মেয়েরা বললো, "কাল আবার দেখা হচ্ছে প্রার্থনাসভায়।"
আমি বললাম, "আরও বাংলা গান গাইবে তো?"
ওরা বললো, "সেটা নির্ভর করবে শ্রীচিন্ময়ের নির্দেশের ওপর। উনি যা চইবেন আমরা তা করবো।"
"সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বিজ্ঞান ও প্রবুক্তির এই তীর্থ্মের্রে এসে শেষ পর্যন্ত ऊুকু-ফুকুর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন!" শ্রীচিন্ময়ের সত্গে সাক্ষৎকারের জনা আমি প্রস্তুত হচ্ছি জেনে নিউ ইয়র্কের এক বাঙালি उতানুধ্যায্ীী মিস্টার সেন আমার সম্বল্ধে চিষ্তিত হয়ে উঠলেন।

এই ভদ্রলোক সঞ্ধ্যাবেলায় বললেন, জ্ঞানকে কিভাবে মানুষের ভোগে निয়োগ করা যায় তার জন্যে পৃথিবীর বৃহত্ম কর্মयভ্ চলছে নবীন এই মার্কিন মহাদেশে। জাপান-টাপান যাই বলুন, কেউ এখনও এর নখের যোগ্য নয়। সমস্ত কিছ্দ মন দিয়ে লক্ষ্য করে দেশে ফিরে গিয়ে মানুষকে কোথায় বলবেন-হচ্ছে হচ্ছে হবে-হবে মনোবৃত্তি ত্যাগ করে বিষ্ঞানের সাধনায় বौাপিত্যে পড়ো, ত নয় এই বিদেশেও সাধুসন্যাসীর দিকে মন দিলেন !" আমার বিজ্ঞানীবদ্ধু সেনসায়েবের কণ্ঠে কিমুটা উদ্বেগ, কিমুটা সমালোbনার সুর।

বলनाম, "যতটা খবর পেয়েছি, এই শ্রিচন্ময় সাধুও নন, সন্যাসীী নन। ভারতের যুগ যুগান্তের চিন্তাধারার একজন বিঙ্লেষক ও প্রচারক মাত্র।" आরও বললাম, "আমকে ক্ষমা করুন্ন, এই আধ্যায্ঘিক মানুষদের সম্পর্কিই

তো সায়েবদের যত আগ্রহ-রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, বিজ্ঞানে আমরা যতটুকু করছি তা পশ্চিমের মনে এখনও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে ন।। স্রেফ জাপানের মতন স্বীকৃতিটুকু পেতেই বহু যুগ কেটে যাবে। অথচ অধ্যাশ্মবাদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে এদেশে এখনও সুবিপুল কৌতৃহল।"

সেনসায়েব বললেন, "শুনুন শংকরবাবু, গুরুর ভেক ধরে কত লোক যে এদের ঠকাচ্ছে। এক-একজন এক-একটা 'কাল্ট’-এর সৃষ্টি করছে—তারপর রঙিন ফানুশ ফ্েেটে যাচ্ছে, ভারতবর্ষের বদনাম হচ্ছে। একটা কথা জ্রেনে রাখবেন, এই দেশ ঠকতে রাজি নয়-ঠকালে এদের মেজাজ ঠিক থাকে না।"
"স্বামী বিবেকানন্দ, প্রভুপাদ এ সি ভক্তিবেদাম্ত—কেউ তো এঁদের ঠকাননি। বাঙালি প্রভুপাদ সত্তর বছর বয়সে দুর্জয় মনোবল নিয়ে এই তো সেদিন নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রাল পার্কে খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন ওরু করে যে অবিশ্বাস্য সাফল্য অর্জন করলেন তা ভারতের ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা। কিন্তু নিজের ঘরে বিবেকানন্দের মতন স্বীকৃতি তিনি আজও পেলেন না।"

সেনসায়েব সুরসিক, এক কালে প্রচুর বাংলা চর্চা ক্করতেন তা সহজেই বুঝতে
 খুবই ড্রামাটিক।"
"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রামাপ্ণীব্র্র হইবে প্রচার মোর নাম। দেশে থাকতে ছোটবেলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাম্য আমিও ওনেছিলাম। ख্রীচৈতন্যের এই বাণী যে এমনভাবে কারও স্ক্র্র্য় সত্য হবে তা কল্পনার অতীত ছিল। আমেরিকায় খোল করতাল বার্জিয়ে কৃস্চ্নাম প্রচার করে ভক্তিবেদান্ত তা সার্থক করলেন ১৯৬@ সানে জীবনের স়ায়াহৃবেলায়। কিত্তু তাঁর মৃত্যুর পরে কী হচ্ছে जেখুন!"

বিখ্যাত সাপ্তাহিক ম্যাগাজ্রিনে সেবারেই ইসক্ন সম্পর্কে কিছু দুশ্চিস্তা করার মত্ন খবর বেরিয়েছে-এঁদের ভানমূর্তি উজ্জ্ল থাকছে না।

সেনসায়েব এবার একটি ছোটখাট বিস্ফোরণ ঘটালেন।"প্রভুপাদকে আমি শ্রদ্ধা করি, মাত্র বার বছর বয়সে কার্ডিক বোস ন্যাবরেটরির প্রাক্তন কর্মচারি বিদেশে যা করেছ্নে তা তুলনাহীন, কিস্তু সায়েবদের বোধহয় তিনি পুরোপুরি চিনতে পারেননি।"
"কী বনছ্নে, মিস্টার সেন!"
" আমি ঠিকই বলছি। ভারতীয় গুরুর সায়েব-ভক্ত দেখলে আমরা খুব আনন্দ করি। আমার কথা হচ্ছে, ভক্ত হিসেবে এদের সম্মান দেখান, কিষ্ুু ভুল করেও সায়েবদের কখনও গুরুর পদে বসাবেন না।"

আমার মুখের দিকে তাকালেন মিস্টার সেন। "অভয় চরণ দে ওরফে

ভক্তিবেদান্তর প্রথম ভুল হলো-তিনি ওভার-এস্ট্রিমেটেড দা অ্যামেরিকানস্। আমেরিকানরা কোনোদিন তুরু হতে পারবে না, এর জনা ভারতীয়রা শত শত গুণ উপযুক্ত। যতই বলুন, এরা কৌহুহল দেখতে পারে, ভক্তি করতে পারে, কিষ্ঠু এদেশে। সন্ন্যাস নেওয়া অসজ্তব ব্যাপার—নেকসট দু ইমপসিবল্। অথ্রিয় কথাটা হনো, এদেশের ডিসিপ্রিন অফ লাইফ নেই যা ভারতবর্ষ্যে অঢেল রয়েছে। সায়েব যদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান হয়, তাহলে সে-প্রতিষ্ঠানও কোম্পানীর মতন হয়ে যাবে। সন্ন্যাসী আমেরিকান অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতন।"
"আপনি কি ভক্তিবেদোত্তর কোনো তুণ দেখতে পান না?"
সসম্রম্র জিভ কাটলেন মিস্টার সেন। "একটা কথা ইতিহাসে থেকে यাবে—এতো অল্পসময়ে প্রডুপাদের মতন কেউ কখনও ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে বিশ্ষজয় করতে পারেননি।"

আমরা এবার আগামী িিনের প্রোখামে ফিরে এলাম। জানালাম, শ্রীচিন্ময়ের ধ্যানকেন্দ্রে আমি যাচ্ছি এবং তাঁর সত্গে কিছ্দ কথাবার্তা হবে আমার।

ইতিমধ্যে কী করছি জানতে চাইলেন আমার ব্বিষ্ৰানীবন্ধু। বললাম, "একট্ম লেখা-টেখা পড়ে নিচ্ছি। ভদ্রলোকের জম্ম ১৯খ্গে) औালে চট্টগামে। বারো বছর বয়়সে কোেো আশ্রমে চলে যান।"

 জাগলো, সাগরপারে পাড়ি বিন্টিন। বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার একটা মস্ত আ্যাডভে্চ্চার স্টোরি নিশ্চয় আছে তাঁর।"

সেন বললেন, "অই অ্যাডভেঞ্চার স্টোরিঙনোই আসন গম্প-ভারতীয়দের এসব জানা দরকার। আমরা এমনিতে বড্ড নরম, কিষ্জ বাঙালি যখন বেঁকে বসে কিংবা একটা কিছ্ম করবে বলে গোঁ ধরে তখন সে দুনিয়ার নামস্য! এই গোয়ার বাঙালির সংখ্যা যাতে কমে না যায় তা দেখবার দায়িত্ব সাহিত্যিকদের। जৌয়ার বাঙালি পারে না এমন কাজ নেই। চাটগাঁয়ের ইংরিজী উচ্চারণ নিয়ে আপনারা কলকাতায় এখনও হাসিঠাট্টা করেন, কিদ্ু সেই চাটগীইইয়া এখানে হাজার-হাজার সায়েবের নাকে দড়ি পরিয়ে ওঠাচ্ছ্ বসাচ্ছে।"
"বেশ্ক্তিতে তা সষ্তব হচ্ছে তা বোধহয় অধ্যা|্মশক্তি। এই অধ্যাய্মশক্তির সামনে পচ্চিমের একটা অংশ শ্র্্দায় মাথা নত করে, অথচ বৈঙ্ঞানিক শক্তিতে আমরা যে নতুন ভারতবর্ষ গড়বার ঢেষ্টা করছি তার সম্বন্ধে অনুকম্পা ছাড়া আর কিছু নেই।"

আমি আরও বলনাম, "ওনুন সেনসায়েব, শ্রীচিম্ময়কুমার ঘোষ যা লিখছ্ন বা বলছ্লে ভারতবর্ষের পক্শে হয়জো তা নতুন কোনো কথা নয়। তিনি বিদেশির

জন্যে সরলভাবে প্রাচীন কথা বিশ্নেষণ করেছেন-‘যেখানে আনন্দ অনুপস্থিত সেখানে ভালবাসাও অনুপস্থিত। যেখানে ভালবাসা নেই সেখানে কোনো কিঘ্ৰুই নেই। যেখানে সত্য রয়েছে সেখানেই তো পুর্ণতা, যেখানে পুর্ণতা সেখানেই তো ঈশ্বরের উপস্থিতি’"'

সেনসায়েব আবার তাঁর প্রিয় বিষয় অ্যাডভেধ্ণারে ফিরে গেলেন। বললেন; "শোনা যায়, শ্রীচিন্ময়কে এদেশে থাকবার জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। এখানকার দুতাবাসে কেরানির কাজও করেছেন বেশ কিছুমিন। সুযোগটা করে নিয়েছিলেন তাই ভাল, কারণ এদেশের ইমিগ্রেশন অফিসাররা বড়ই বেরসিক। গ্রীনকার্ড না থাকলে স্বয়ং যীশুখ্রীস্টকেও এরা নির্দ্বিধায় দেশছাড়া করে দেবে। একমাত্র রক্মাকর্তা এই সব দুতাবাস—ডিপ্লোম্যাটরা যাকে খুশি টেমপোরারি নিয়োগপত্র দিতে পারে, নিরীহ আশ্রয়প্রাথ্থীকে নগর কোটালের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। তাই দেখবেন, এম-এ, পি-এইচ-ডি ডিগ্রি নিয়েও বাইরের লোক বিদেশি দুতাবাসে ড্রাইভারের চাকরি করছে-এইভাবে কয়েকটা বছর চালালে যদি আসল সবুজপত্র মিলে যায়।"

যে-ভদ্রমহিলা দয়াপরবশ হয়ে চিন্ময়কুমাব্তর্যীষকে ভারতীয় দুতাবাসে একটা কেরানির চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন র্থ্রি মনে মনে নমস্কার জানালাম। ঐটকু সাহায্য না পেলে, যিনি এক বিশ্বজ্রেষ্গী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যিনি হার্ভার্ড, ইয়েল, কেমব্রিজ, অক্সফ্ষৌঁর মত শত শত বিশ্ধবিদ্যালয় চষে বেড়াচ্ছেন তিনি পুনর্মুষিক হদ্মা nআমাদের দেশের কোনো মফঃস্বল শহরে জীবনের শেষ অধ্যায় রচনা করত্তি। যে-মানুষ একদিন গ্রীনকার্ডের জন্য কনিষ্ঠ কেরানি হয়েছিলেন আজ সমস্ত বিশ্বে তাঁকে নিয়ে টানাটানি—রবিবার তিনি নিউ ইয়র্কে তো সোমবারে তিনি ওয়াশিংটনে, পরের দিন লড্ডন, তার পরের দিন প্যারিস কিংবা স্টকহোমে। জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, সুইড্নে সর্বত্র তাঁর गেডিটেশন সেন্টার রয়েছে। সম্প্রতি আফ্রিকাতেও. পা বাড়িয়েছেনজামবিয়াতে একটি কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। জাপানেও কেন্দ্র রয়েছে।

সেনসায়েবকে বললাম, "ভদ্রলোক নিশ্চয় একটি হিউম্যান ডাইনামো বিশেষ। লোকমুখে শুনলাম, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নেন, বাকি সময় হাজার কাজে নিজ্রেকে ব্যস্ত রাখখন। ইউ-এন-ওর এক জাঁদরেল অফিসার বললেন, শত শত বই লিখেছ্নে ইংরিজ্জীতে।"

সেনসাহেবের ময্তব্য, "গেঁয়ো বাঙালিরা হঠাৎ আমেরিকায় এসে কিভাবে ইংরিজীতে ঢুখড় হয়ে যায় বুঝতে পারি না! আপনি বিবেকানন্দের অসাধারণ زর্রিজী বাকপটুতার কথা ভাবুন—এখনকার নর্থ ক্যালকাটা সিমুলিয়ার ছেলেরা (.ஸা ইংরিজীর নাম ऊনললে ভয় পায়। স্বামী অভেদানন্দও চমৎকার ইংরিজী
\{লথগড্ন। ভক্তিবেদান্ত তো ইংরিজী ভাষার মাস্টার-® সামান্য ক’ বছরে তিরিশ চক্লিশ খণ্ড বই লিতে ফেলেছেন। আর শ্রীচিম্য় তো ঈনেছি ছ’-সাতশ বই ইত্মিধ্যেই প্রকাশ করে ফেলেছেন।"
"এ̊ँর ইংরিজী পড়লাম। পুর্বদদলের সরলত এঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়। বাংলাভাষার দু-একটি বিশিষ্টত ইংরিজীতেও চালু করার ইচ্ছে রয়েছে মনে মনে কিষ্তু আজ সকালে একজন ইউ-এন কর্তার সজ্গে দেখা হলো, তিনি নিজে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজী সাহিত্রচ্চা করেছেন, তিনি তো খুব প্রশংসা করলেন ওঁর ইংরিজী লেখার।"
"আর আপনি গদগদ হয়ে সায়েবের সব কথা হজম করে ফেনলেন!"
"মোটেই না। আমি বরং মার্কিনী সাংবাদিক স্টাইলে গঙ্ভীরভবে ఆনিয়ে দিলাম, মহাশয়, এইই পৃথিবীতে সব মনুমেরই কিছু-কিছু দুর্যলত থাকে। ভগবান এখনও নিথ্থুত কোো মডেল তৈরি করেননি। সুতরাং এক-আখটা দোষ খুঁজে দিন। ভদ্রলোক খুব হাসলেন, তারপর বললেন, ‘ওঁর হাতের লেখা আমি দেখেছি, এক-আধ্যার বানান সম্বন্ধে পিছলে পড়েছেন!’ সাহেবের কথা ওনে ভরসা পেলাম।"

বিख্ঞানী মিস্টার সেন বললেন, "ওँর ब্xে থেকে আপনি কি পেলেন?"


 নোটবইতে কপি করেছু-ঋশ্ষরের একজন স্পেশাল অ্যাসিসটেট্ট প্রয়োজন। ভাবছি, মাথা নত করে আমি ঐ পদের জন্য আবেদন করবো'।
"আর একটি কथা লিথে নিয়েছি-‘তোমার জীবনপথে অসংখ্য ট্রাফিক লাইটের লান চোখরাঙানি, তার কারণ তোমার হৃদয় কোনোদিন প্র্ণভভর সবুজ আলোর সংকেত চায়নি।' অথবা, ‘একবার কোনোরকমে নিজেকে বিশ্ষাস করাও, তুমি অপরিহার্य নও। তোমার মন শাত্তিতে প্ণাবিত হবে।' অথবা, ‘আমি সোজাসুজি জ্ঞানের আলোক চাই। অপরের ব্যাথ্যা মানেই তো বাধা।'
"আরও একটি লাইন মম্দ লাগলো না-‘ব্যক্তিমানুষ পার্থিব সম্পদের মধ্যে, সুখের মধ্বে এবং কখনও-কখনও ত্যাগের মধ্যেও শাত্তি চায়। এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আলাপ-আनোচনা, ডিপ্লোম্যাসি অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে শাল্ডি সুনিশ্চিত করতু চায়। এই সব প্রাইভেট অথবা পাবলিক কৌশল দীর্ঘ সময়ের স্থয়িত্র আনে না। বাইরের জগৎ থেকে শাস্তি আসে না, তার উৎপত্তি মানুষের शूদ<্যে'।"

মিস্টার সেনেরে বাড়ি থেকে ফিরে এসে দুপি-মুপি অন্নক রাত পর্যশ্ত পড়াশোনা কর্লাম। আমার অবিশ্ধাসী মন বেশ সজাগ হয়ে রয়েছে-বিশ্ধাস করে-করে আমার দেশের অভাগা মানুষ বে বারবার ঠুকেছে। কিত্তু এ কথাও তো সত্য, বাজিয়ে না দেখে সব কিছু ডাস্ট্বিনে নিক্ষেপ করলেও মানুষের অগ্রগতি হতে পারে না। পশ্চিমের বিজ্ঞেনী-মন তাই সারা পৃথিবীর প্রাচীনতম ঐতিহগলি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখছে কোথায় সত্য লুকিয়ে রয়েছে। গত কয়েক হাজার বছর ধরে নানা দেশে নানা সময়ে মানুষ কী ভেবেছে তার পুন্মৃন্যায়ন হচ্ছে। এই অনুসপ্ধিৎসু পশ্চিমী-মনের কাছে ভারতবর্ষ অবশাই একটি স্বর্ণथনি, যদিও আমরা ভারতীয়রা নিজেরা কোনো থোজখবর না নিয়ে সায়েবরা কি করে তা দেথবার জন্যে উচিচিযে বসে আছি।

পৃথিবীর সবচেয়ে উদ বাড়ি বলতে একসময় এম্পায়ার স্ট্টে বিল্ডিং বোঝাতে।। এখন নয়। নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে উদ্ম জায়গা ওয়ার্ন্ড ট্রেড সেন্টার দেখতে যাবার কথা ছিল সকালে, কিষ্ু আমি তার বানে শ্রীচিন্ময় ঘোষের সল্গে ই দেখা করতে চাই।

অবশেষে শ্রীচিন্ময়ের সজ্গে দেখা হলো। আগে টার্কিশ সেন্টারে বাংলাদেশ মিশন্থেব্ট্টকটট ঘরে তিনি নিজেই আমার সল্গে দেখা করতে এলেন।

খোদ সাহেবের দেশে সন্যা শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষ। বয়স পঞ্ট।ন্ন, রঙ কালো, সুশসিত শরীর, ওজন একশ ষাট পাউড্ড (সাহেব ভক্তদের মহৎ গুণ সব বিবরণ অনুসপ্ধিৎসুদের জন্যে রেডি!)। ख्রীচিন্ময় সাদা পাজ্জাবি পরেছেন, সেই সঙ্গে ধুতি এবং পাম্পসু-বে ধরনের মানুষকে একসময় হাওড়ার বাজারে এবং শিয়ালদহ রেল স্টেশনে শত শত দেখা যেতো। এখন অবশ্য টেরিলিনের কন্যাণে সব বাঙালি পুরুষষই সাহেব—খ্টি বাঙালি বেশবাস দেখত়ত হনে আপনাকে এথন বিয়ের লগনসার জন্যে অপেক্ণা করতে হবে, অথবা পাসপোর্ট-ভিসা করে এই নিউ ইয়র্কে হাজির হতে হবে।

মানুষটির সবই সাধারণ, उখু ঢোখ দুটি ছাড়া। ফিনিপস্ কোম্পানির বিজ্ঞাপনী ভাষায়—একজোড়া আর্জেট্টা ন্যাম্প—বেখানে ওভ্র আলোর স্নিধ্রত আছে কিত্ুু ক্ষতিকারক উজ্জাপ নেই। আলো দিচ্ছে, কিম্ু জুলে-পুড়ে মরতে ২!়্ছ না। এই প্রসন্ন আলোই অতিমাত্রায় সযিসসিকেটেড পশ্চিমকে টননছে অজ চটটটগ্রামের বোয়ালখালি থানার দিকে। হাডসন রিভার হার মানছে কর্ণফুলির কাছে।

কিচ্মুম্木 কথাবার্ত হলো। অতি সাধারণ সব বাঙালি কথাবার্তা—দেশ কোথয়, কবে দেশ ছাড়লেন। দেশে যান না কেন্ন ? শ্রিচিন্ময় পরিচ্য দিলেন নিজের বাং্গা সাহিত্যপ্রীতির। একসময় রবি ঠাকুর, নজরুলে বুঁদ হয়ে থাকতেন। কুড়ি বছর শ্রীঅরবিন্দ আख্রমে নানা অভিজ্ভত। অর্জন করেছ্নে। একসময় নলিনীকাস্ত গপ্তর সের্রেটটারির কাজ করেছেন-এই নলিনীকাস্তর জন্ম শতবার্ষিকী ১৯৮৮-তে। বললেন, "নলিনীকাত্র কিছু লেখা অনুবাদ করেছিলাম, অরবিন্দর একটা জীবনীও লিখেছিলাম। তারপর কী ছিল বিধাতর মনে, চলে এলাম সাত সাগরের পারে।"

ওঁর সন্সে রয়েছেন নম্বা-৫ওড়া এক সাহেবভক্ত-ডাক নাম লষ্, , তাল নাম অধীরত।

না, এরা নিজেদের ঘরসংসার কজকর্ম বিসর্জন দিয়ে গুরুসেবার জন্যে আশ্রনে ঢুকে পড়েনি। ইউ-এন অফিসে ভাল কাজ করেন লম্ধু।টুক করে একবার ইংলিশ চ্যানেল সাতরে এলেন গত বছরে, এবারেও ঐ ধরনের কিছ্র একটা করবেন। শরীর-স্বাস্থ্য ভাল রাখায় বিশ্ধাস করেন শ্রীচিন্ময়-সকালবেলায় পেট
 উপলক্কির চেষ্টা চালাবে কি করে? শরীরূধ্বেজের কন্ট্রোলে রাথতে হবে
 নিয়ে পধ্চান্ন বছর বয়সে তিনশ ত্রিয়উড ওয়েট লিফটিং করে এলেন।
 মেডিটেশন সেঈ্টারে। বিরাট একটি ঘর ততম্ষণে নানা বেশের পুরুষ ও রমণীতে ভরে উঠোত্র। পুরুষদের সবাই কোটপ্যান্ট পরেন ডিপ্লোম্যাসির এই সুরসভায়। এরো নিখুঁত্ভবে ড্রেস করা পুরুষ একসজে পৃথিবীর আর কোথাও দেখতে পাবেন না। মেয়েরা অনেকেই নিজেেের ড্রেস পরেছে, আবার কেউ-কেউ শাড়ি পরিহিত।

আমি চুপি-মুপি জিজ্ঞেস করনাম, "আপনি কি এদের শাড়ি পরতে নির্দেশ দিয়েছেন?"

শ্রীচিন্ময় বললেন, "মোটেই না। আমি ধূতি পরি তো, তাই ওরা তেবে নিয়েছে ওরা শাড়ি পরলে আমি সজ্টెళ্ট হবো।"

হল ঘর ভরে উ১লো। চেয়ার না পেশ্রে অনেকেই কার্পেটের ওপর হঁাঁ মুড়ে বসে পড়নেন পরম আনন্দে। অনেক মহিলা জুতো খুলে চেয়ারের উপর পা মুড়ে निলেন।

মহাশক্যিমান রাজপুরুম ও রমণীদের এই সভায় আমি একদু অস্বস্তি বোখ করতে লগগলাম। জুতো খোলা আমার ধাতে নেই।

সর্বত্র এক আশ্চর্য শৃফ্মলা। কেউ-কেউ নীরবে একটু-আধটু সভার কাজ করে দিচ্ছে। স্বদেশে আমাদের প্রার্থনাসভায় যে অব্যবস্থা, অনিশ্চয়তা এবং তৈ চৈ থাকে তার কিছ্ছই নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ধধর্মমহাস্া দেখেছিলেন, আমি দেথলাম বিهধ্বর্ম্রর মিলনসভা। আশ্চর্य এই সভা। কেননো বক্কৃতা নয়, কোনো শাস্ত্রপাঠ নয়, কোনো মস্ত্র উচ্চারণ পর্যস্ত নয় - শ্রীচিন্ময় এঁদের মুখোমুখি বসে ক্রমশ ধ্যাননিমঞ্ম হলেন। শতাধিক অপরিচিত বিশ্ববাসীও তাঁকে অনুসরণের চেষ্টা করলেন ঐকাত্তিকভাবে। কেউ ধীরে-ষীরে চোখ বন্ধ করলেন, কেউ নতমস্তকে পাথরের মতন স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

এইভাবে চললো অনেকক্ষণের নীরবতা। আমার মনে পড়লো, ইউ-এন-ও'র কক্ষে চলেছে মানুষের দলবদ্ধ ঘৃণার দ্বন্দ্, কোথাও চলেছে গোপন রাজনৈতিক ষড়यন্ত্র, কোথাও সৃষ্টি হচ্ছে অবিশ্যাসের অসহ্য জ্বালা। আর এখানে হঠাৎ কিসের আকর্ষণে মানুষ স্বেচ্ছায় মাথা নত করছে বোয়ালখালি থানার এক কৃষ্ণাঙ্গ বঙ্গ সস্তানের কাছে? কী সে দিতে পেরেছে, যা এই বিশলল বিশ্ধসভার আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়?

দীর্ঘ নীরবতার শেষে সুবেশী নরনারীর জ্রিঙ্গ হলো। ख্রীচিন্ময় এবার সঙ্গ †তের ইস্গিত দিলেন এবং এবার আমার (র্টi এ কানের বিস্ময় শুরু হলো ! সাদা
 বাংলা ভাষা জানেন না, কিন্তু হার্ট্রুর গভীর থেকে এমন পবিত্র নিবেদনের গান আমি বাংলাতে কখনও ওুননি :
"रিয়া পাখি এগিয়ে চলো
দেখা না আর ফিরে
বিশ্ব যাহা দিতে পারে
তা যে ঢুচ্ছ মিছে।"
ও বার্ড অফ মাই হার্ট ফ্লাই অন, ফ়াই অন—আমি নিজেই তখন ইংরিজীতে চিস্তার ব্যর্থ চেট্টা চানাচ্ছি।

গানের পর গান। পৃথিবীর মানুষের কঠ্ঠে গভীর আকুতি :
"ডুলিতে দিও না প্রভু
यमि आমি ভুলে যাই কভু।
তীর্র বেদনে জাগাবে আমায়
ভুলিতে দিও না কভু
বেদনার তাপে যদি ভুলে যাই
মরণের ঘুম যদি কভু পাই

অমর পরশে জাগাবে আমায়
ভুলিতে দিও না কভু..."
একের পর এক বাংলা গানের আসর চলেছে। ভক্তের হৃদয়ে তার মুর্ছনা :
"জাগে না জাগে না পরাণ জাগে না
ঘুমঘোর আর ভাঙে না..."
আজ ইউ-এন-ও’র বড় মিটিং আছে। শক্তিমান রাষ্ট্রদুতরা প্রত্যেকে একটি রাঙতায় জড়ান্না ‘কুকি’ শ্রীচিন্ময়ের হাত থেকে নতমস্তকে গ্রহণ করে একে একে বিদায় নিলেন। তিনি কারও সঙ্গে কোনো কথা বললেন না সেদিন।

পুরুষ ভক্তদের বাংলা নামগ্তলি এই সুযোগে তনিয়ে দিই। স্টিভেন হাইন হয়েছেন ‘ধ্রুব’। কেডিন কীফ-এর নাম হয়েছে ‘অধীরতা’। কীথ ফারম্যান নাম পেয়েছেন ‘অশ্রিত’। দুই প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড়-অ্রাতা মাথথু ও লাারি হোগান হয়েছেন ‘ভীম’ ও ‘তেজিয়ান’। শুনেছি এক জ্যাজ গায়ক মাইকেল ওয়লডেেন হয়েছেন 'নারদ'। এবং এক ওলিম্পিক ট্র্যাক চ্যাম্পিয়ান কার্ল লুইস 'সুদেইী। কার্লো সানতাতা নাম পেয়েছেন ‘দেবদীপ’।

অধীরতা ও ধ্রুব দুই বিশিষ্ট ইউ-এন কর্মীর ব্কু; *্রীচিন্ময় আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দুপুরের খাবার খেয়ে আসতে রের্রী স্নেহপ্রবণ মানুষ। কে খেলো কে খেলো না সব দিকে নজর রাখেনাঃ

আমার এক প্রশ্নের উত্তরে স্টিম্মেন্রুইইইন বললেন, "একজন য়ুরোপীয় ওঁকে প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি यা প্রচার রুরেছ্ন, তা কি ধর্মমত?’ উনি বললেন, 'না আমি ধর্মপ্রচার করি না, কেবল পথের ইঙ্গিত দিচ্ছি। যে-কোনো ধর্মে বিশ্ধাস রেখেই এই পথ ধরে চলা যায়’"'

কেভিন কীফ বললেন, "ওँর শিক্ষা অনুযায়ী আমরা সমাজে কোনো বিপ্নব घটাতে यাচ্ছি না। সমাজকে মেনে নিয়েই আমরা সমাজের পরিবর্তন ও উন্নয়ন घটাতে উৎসাহী। সকলেরই একাজে সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।"

স্টিにে: ইাইন বললেন, "ইউ-এন ছাড়াও অন্য্র শ্রীচিন্ময়ের ধ্যানসভা বসে। অনেকে নানা প্রপ্ন করেন, শ্রীচিন্ময় উত্তর দেন।"

পশ্চিমীদের মনে কি ধরনের প্রশ্ম জাগ জা জানবার আগ্রহ চেপে রাখতে পারলাম না। ওনলাম, নানা ধরনের প্রশ্ম ওঠে। কেউ জিজ্ঞেস করেন-কিভাবে ধ্যান করতে হয় ? কেউ প্রপ্স করেন-ষ্যানের সময় যাতে ঘুমিয়ে না পড়ি তার জন্যে কি করতে হবে ? কেউ বলেন-ব্যান করতে বসে এই মনে হয় কিছু হবে, কিন্তু শেষ পর্যণ্ত কিছ্ম হয় না, এর কারণ কি তানতে চান—ষ্যান থেকে কী পাওয়া যেতে পারে ? কেউ বলেন- করছি, কিষ্তু তেমন কিছু হচ্ছে না!

আমি বুঝছি, ভক্তিযোগের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় প্রচারক বলতে যাঁদের বোঝায় শ্রীচিন্ময় তাঁদের একজন।

অন্য ধরনের প্রশ্নও আছে। কিছু কিছু নোটবইতে লিখে নিয়েছি। কিছ্র নমুনা না দিয়ে পারছি না :

প্রশ্ন : চারদিকে সংঘাত, চারদিকে সংঘর্ষও এই কি ঈশ্বরের ইচ্ছা?
শ্রীচিন্ময় : কখনও-কখনও ঈশ্বরেরই এই লীলা। ভাল এবং মন্দ দুই-ই প্রকাশমান হয়, অবশেষে ন্যায়ের জয় হয়। বর্তমান পৃথিবীর সংঘাত ঈশ্বরের अভিপ্রেত বলে মনে হয় না, মানুষের দুর্বলতা থেকেই সংঘাতের উদ্তব। আমদের মধ্যে কেউ-কেউ দেখাতে চান, আমি যা বলি তাই ঠিক, তুমি যা বল সব ভুল। আমি দেখতে চাই আমি একজন কেউকেটা, তোমার ওপর প্রভুত্ব করার মতন শক্তি আমার আছে, আমার চরণতলে তোমাকে পতিত হতে হবে। আমরা সবাই আমাদের অন্ধ অথরিটির প্রসার সুনিশ্চিত করতে ব্যস্ত।

অনেকগুলি প্রপ্মের মধ্যে পশ্চিমী মানসিকতার গতিপ্রবাহ কিছুটা ধারণা করা যায়। বিজ্ঞানের হিমালয়শিখরে আরোহণ করেও যানুষ এখন নিজ্েেকে খুঁজে পাবার জন্যে কী পরিমাণ উদ্গ্রীব তা বোঝা

প্রশ্ন : চিত্তা এবং ধ্যান কি এক জিনিসে০০
শ্রীচিন্ময় : মোটেই এক জিনিস নয়ুণবরং উত্তর মেরু এবং দস্ষিণ মেরুর মতন। यখন আমরা ধ্যান করি তখন্র্রামাদের লক্ষ সমস্ত চিস্তা থেকে মুক্তি।
 চেষ্টা করতে হয়। ধ্যানের প্রথম স্তরে কিছু চিস্তা এসে যায়, কিষ্তু গভীরতম পর্যায়ে চিত্তার কোনো স্থান নেই।

প্রশ্ম : যে-ন্লোক ঈশ্বরে বিশ্পাস করে না, সে কি ধ্যানের চেষ্টা চালাতে পারে ?
শ্রীচিন্ময় : যে ঈশ্ষরে বিশ্ধাস করে না সে ধ্যান করতে পারে, কিন্তু তার কিছ্র লাভ হবে না। ধ্যানের পথ আমাদের ঈশ্ধরের কাছে নিয়ে যায়। যদি আপনার ঈশ্ষরবিশ্ধাস না থাকে তা হলে আপনি ঐ পথ ধরবেন না এটাই স্বাভাবিক। ধরুন, আপনি অফিসে রয়েছ্নে। যদি আমি বলি :ilপনার অফ্সিসের অস্তিত্ব নেই, অথবা আপনার নিজের অস্তিত্ব নেই, তা হলে fo আমি আপনার অফিসটা কোথায় তা জানবার চেষ্ট। করবো?

প্রশ্ন : যে-লোক কিছুই জানে না সে কিভাবে ধ্যানের ‘একসারসাইজ’ খুরু করতে পারে?

শ্রীচিন্ময় : যারা অধ্যাচ্মপথে প্রবেশ করতে চায় তাদের সবচেয়ে প্রয়োজন সরলতা, নিষ্ঠা এবং পবিত্রতা। ধ্যানে বসে প্রথমে আপনার মাথার কথা ভাবুন এবং ‘সরলতা’ কথাটি নিঃশব্দে সাতবার চিস্তা করুন। এবার আসুন হৃদয়ে এবং

সাওবার ‘নিষ্ঠা শপ্দটি ভাবুন। তারপর নাভিতে মনঃসংযোগ করে ‘পবিত্রতার’ কথা ভানুন সাতবার। এবার আপনার দুই ড্রুর সংযোপস্থলের একযু ওপরে তৃতীয় নয়ন সম্ব<্ধে সচেতন হোন এবং চিত্তা করুু যে আপনি দ্বিধাহীন। এবার হাতটি মাথার ওপর দিন এবং নিঃশব্দে তিনবার বলুন আমি সরল, আমি সরল, आমি সরল। এবার বুকে হাত দিয়ে তিনবার বলুন, আমার হৃদয়ে নিষ্ঠা রয়েছে। এবার নাভি স্পশ্শ করে তিনবার বলুন, আমি পবির্র। এবার তৃতীয় নয়ন স্পশ্শ করে বলুন, आমি দ্বিধাহীন।

ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ সম্ষক্ধে এবার সজাগ হোন। যদি আপনার প্রেমময় ঈষ্রকে পছন্দ হয় তাহলে মনের মধ্যে সাতবার বলুন-প্রেম, প্রেম। যদি আপনার শাল্তি পছন্দ হয়, তাহলে এইভাবে সাতবার শান্তি আবৃত্তি করুন্ন। যদি आপনার আলো ইচ্ছা হয়, ঢাহলে বলুন आলো—ওধু প্রাণহীন আবৃত্তি নয়, আপনার সমস্ত সত্তা দিয়ে এমন গভীরে প্রবেশের চেষ্ঠা করুন ব্যন আপনি ভালবাসা, শাস্তি ও আলোর ঝরুনাধারায় অবগাহন করছেন।

आর একটি অনুশীনন চাই। অনুভব করার চেষ্টে করু-্ল যেন আপনি নিজের


 যাতে আপনি মানসচক্ষে এঁদের দেখ্র্ss পান। যদি সব বক্ধুকে একই দিনে হৃদয়ে


এরপর আর একটি অনুশীলনন। শ্বাস নিয়ে কয়েক মুহৃর্ত ষরে থাকুন এবং অনুভব কর্রন আপনি এই প্রাণশক্তি ধরে রাখছেন তৃতীয় নয়নে। এতে আপনার মনঃসংハ্যেগ বাড়বে। দ্বিতীয়বার শ্বাস নিয়ে হুদয়কেন্দ্রের কথা অনুভব করুন্ন। তৃতীয়বার নাভিকেন্দ্রের কথা ভাবুন। এতেও আপনার কিছ্মচা সুবিধে হবে।

প্রপ্ম : ধ্যানের व্রেষ্ঠ সময় কোনটি?
শ্রীচিন্ময় : শ্রেষ্ঠ সময় সকাল তিনটের থেকে চারটে, যাকে আমরা ত্রাদ্মমুহূর্ট বলি। বৈদিক ঋষিরা এই সময়টিই সবচেয়ে পছন্দ করতেন। কিষ্ব্ব পশ্চিমে যাঁরা রাত বারোটা-একটা পর্যস্ত জেগে থাকেন্ন তাঁদের ঐ সময্যে শয্যাত্যাগ করতে বললে উল্টো ফ্ল হতে পারে। কারণ যাঁরা অধ্যাশ্মপথের নতুন যাত্রী চাদের সাত-আট ঘণ্টার ঘুম প্রয়োজন। আমি বলবো, সকাল সাড়ে-চারটে অথবা পাচটায় ধ্যান আরন্ভ করুন্ন। অধ্যায্পপথে কিছুটা অগ্রগতি হলে আপনি घুমের মাত্রা কমিয়ে আনতে পারবেন। আমার জানাশোনা অনেকে সাড়ে-প্|চটা এবং ছটার মধ্যে ব্যান করেন।

প্রশ্ন : আমি শাঙ্তি খুঁজি। আমার পক্ষে কথন ধ্যান করা যুক্তিযুক্ত হবে?

ত্রীচিন্ময় ：यদি শান্তির প্রয্যোজন থাকে তাহলে শ্রেষ্ঠ সময় সক্ষ্যা ঘা এবং সাতটার মধ্যে।－প্রকৃতি এই সময় জীবকে সাষ্ব্রনা দেয়।

यদি আপনি শক্ত্র পুজারী হন，তাহলে শ্রেষ্ঠ সময় দুপুর বারোট।－দিন্নের মধ্যে এইটই সবচেয়ে কাজের সময়।

यদি आপনার আনন্দ প্রয়োজন থকে তাহলে সকাল প্টটা－ছটায় ধ্যান করুন। জননী বসুঞ্ধরা আপনাকে সাহায্য করবেন।

यদি আপনার そধর্ব্যের প্রয়োজন থাকে তাহলে সুযোগ মতো একটি গাছের তলায় বসে সষ্ধ্যার শেষে ধ্যান করুন্।

यদি ভালবাসাই আপনার লক্ষ্য হয় তাহলে মষ্যরাত্ই শ্রেষ্ঠ সময়। নিজের ছবি সামনে রাখুন—আপনার হুদয়－মাঝিই আপনাকে সাহায্য করবে।

যদি আপনার পবিত্রতার প্রয়োজন থাকে তাহুলে ভোরে বিছানা ছডড়বার আগে নিঃশ্ষাস－প্রশ্ষাসের মধ্যে ধ্যান কর্ন্ন। আপনার আষ্মা আপনাকে সাহাय্য করবে।

প্রশ্ম ：यদি আমি এই সময়－শ্ম্মলা মানতে না পারি？


 হবে না－খাবারগুলো তো খারাপ্র নজা

শ্রীচিন্ময়：নিরামিষ আহার অধ্যা｜্রজীবনে একটা বড় ভূমিকা নেয়। এই আহার আমাদের পবিত্র হতে সাহায্য করে। আমরা যখন মাংস খাই তখন কিছ্রু পশপ্রবৃত্তি আমাদর মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করে। মাছ ঢো আরও খারাপ। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আলস্য，সক্কীর্ণতা এবং বিবেকহীনত।। শাকসख্র，ফল আমাদর নম্রতা দেয়，মিষ্টতা দেয় এবং পবিত্রতা দেয়। সুতরাং নিরামিষাশী হলে ভাল। কিষ্ঠ পৃথিবীতে এমন অনেক ঠাণা দেশ আছে ভেখানে কেবল শাকাহার করে জীবনধারণ করা শক্ত। সেখানে অবশ্যু মাংসাহার করতে হবে। কারণ， তা না হলে মন চাইলেও শরীর বিদ্রোহ করবে।শাকাহারী না হলে ঈপ্র－অনুভুতি रবে না এ বৃথা ঠিক নয়। যীఅ⿹্রীস্ট，বিবেকানन্দ এবং आরো অনেক মহাপুরুষ মাংস ‘েत্তে।

অধ্যা｜্પপথ ছাড়াও শত－শত অন্য প্রশ্প আ下ে। এই সব প্রপ্প করেন এমন সব মানুষ যাঁরা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে কৃতী，কারও কারও বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্ষজোড়া খ্যাতি।

একজনের প্রশ্ম : দুনিয়ার সবাইকে সন্দেহ করার প্রবৃষ্তি আমি কিভাবে ত্যাগ করতে পারি?

শ্রীচিন্ময় : প্রথমে নিজেকে জিজ্গেস করতে হবে এই সন্দেহগ্রবৃত্তি থেকে আমার কোনো উপকার হয়েছে কিনা। দেখবেন, কিছুই হয়নি। সন্দেহ-বশবর্তী হয়ে আপনি আরও নিচে নেমে গিয়েছেন। তারপর নিজেকে জিষ্েেস করতে হবে, আমি কি বোকা? না বুদ্ধিমান ? আপনি নিশ্চয় বোকা নন, সুতরাং আপনাকে বুদ্দিমানের মতন কাজ করতে হবে।

তারপর शুंজতে হবে, সন্দেহण কোথায় ? মনে না শরীরে? মনের সন্দেহ পর্বতের মরো অনড়। মনের এই সন্দেহকে বলুন-জাপনার কাছ থেকে জ্াালাय্ত্রণা ছাড়া আমি কিছুই পাইনি, অথচ এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন আপনি আমার বন্ধু। এখন বুঝছি, আপনি আমার শক্রু, সুতরাং সप্বর আমার এই গৃহ তাগ কর্ন্ন। আমার এই স্বল্লপরিসরে আপনার জন্য কোনো স্থান নেই।

আরও মনে রাথতে হবে, চিরকাল কেউ শতু থাকে না। আপনার অন্তর যখন প্রকৃত আলোকে ভরে উঠবে তখন সন্দেহ আপনার মান্র প্রবেশ করলেও কোনো ক্পঠি করতে পারবে না, বরং নিজেই আলোক্বিষ্ঠ)

অবশেষে নানা বিষয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কঙ্ধ্রৃন্নার সৌভাগ্য হয়েছিল শ্রীচিন্ময়




মানুচের অন্তরের শাপ্ভি, পৃব্ব-পশ্চিম সম্পক্ক, মানব সমাজের অনশ্ত জিজ্ঞাসা থেকে ুরু করে সুদুর বাল্লাদেশ, রবীীদ্র্রনাথ, নজরুল, নলিনীকাত্ত গুপ্ত অনেক কথাই উঠলো। 4র্মীয় পরিবেশের মধ্যে শৈশব ও বাল্যকাল কাটিয়েও আমি যে পরিপুর্ণ বিশাসী হয়ে উঠিনি তা হয়ত্ত শ্র্রচিন্ময় আন্দাজ করলেন। আমি বলनाম, "আমার মধ্যে বিশ্পাস-অবিষাসের পেনডূলাম সারাশ্ষণ দুলছে। আমি এই ভাবনাকে বাধা দিইনি, কারণ পরিপুর্ণ সমর্পণ করলে গল্--লেখকের ‘অপ্রত্যাশিত’ হবার শক্তি শেষ হয়ে যায়।"

শ্রীচিম্ময় মৃদू হেসে এমারসন থেকে উদ্ধৃতি দিলেন, "তুমি নিজে ছাড়া কেউ তোমার মধ্যে শান্তি আনতে পারবে না।"

আমি ভাবছি, আমার সমঙ্ত বিশ্ময়ের পর্ব চুক্যেয়ে একবার জিজ্ঞেস করবো, "আপনি কোন শক্তিতে বিদেশে এই বিপুল শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন? এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েও অন্য অনেকের মত সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলেন না, অথবা বিপুল বৈভবের মধ্যে ডূবে রইলেন না—या এদেশের করা খুবই সহজ ছিল।" (আমার কাছে খবর আছে, তাঁর নিজের একটা গাড়িও নেই-ইউ-জন অফ্সিসের কোনো

কোনো স্বেচ্ছাসেবী তাঁকে পালা করে বাসস্থান জমাইকা থেকে মেডিটেশন সেন্টারে নিয়ে আসেন এবং (পাঁছে দেন।)

কিন্তু ঐ সব ব্যক্তিগত প্রশ্নের সময় পাওয়া গেল না। শ্রীচিন্ময় তথন কলকাতার কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় তাঁর ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতার কথা বলছ্নে। চক্রবর্তী চ্যাটার্জির দোকানে বই কিনেছ্নে। কিছূদিন আগে জন্মভৃমি বাংলাদেশ ঘুরে এসেছেন-সে-সব গল্পু চলতে লাগলো। শাম্তিনিকেতনের অধ্যাপক শিশির ঘোষের কথাও উঠলো।

বুঝলাম, শ্রীচিন্ময় রবীন্দ্রনাথের মষ্যে ডুবে আছেন। সুদূর প্রবাসে নিজের লেখা গানের মধ্যে বারেবারে ওঁর ছায়া এসে যায়।

কথা বলতে-বলতে আমরা দুজনে সুবিশাল রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছি। আমদের পিছনে ইউ-এন ভবন গগন স্পর্শ করছে। সামনেই পরম পরাক্রাল্ত মার্কিনীদের ইউ-এন সংক্রাশ্ত দপ্তর এবং তারই পাশে টার্কিস সেন্টার, আমার পরবর্তী গন্তবাস্থল।

আমার খুব আশ্চর্য লাগলো, ধুতি-পাঞ্জাবি ও পাম্পঞુ পরে, নিজের স্বাতষ্ত্র সম্পুর্ণ বজায় রেখে, শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষের cক্ঠপ্তন বিপ্ধবিজয় করা আজও তাহলে সম্তব!

শ্রীচিন্ময় ঐসব ব্যাপারে মোটেই বাষ্টুলে মনে হলো না।

"যাদের রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ ধৈবকানন্দ রয়েছে তাদের আবার চিস্তা কী?" এই বলে উদাসী শ্রীচিন্ময়কুমার নিউ ইয়র্কের রাজ্জপথ ধরে আপন মনে হাঁটতে লাগলেন।

## M

"বিত্তসাধনার দেশ আমেরিকা বেড়াতে এসে ও甘ু মোক্কসন্ধানীদের পিছনে সমস্ত ব্যয় করনে চলবে কী করে?"

নিউ ইয়র্কে এসে পুরো দু’দিন আমি শ্রীচিম্ময়কুমার ঘোষের থবরাখবর করছি জ্রেনেরিিকত করলো আমাদের হাওড়া-বিবেকানন্দ স্শুলের প্রাঁ্তন ছাত্র ৬াক্তার তপন সরকার—কালি কুলূ লেন ইু কাসুল্দে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আख্রম ఫे কলেজ স্র্রীট মেডিক্যাল কলেজ हे লড্ন রয়াল কলেজ অফ মেডিসিন। ৩রপর লম্ব৷ এক লাফে অতলাস্ত মহাসাগর পেরিয়ে নিউ ইয়র্ক এবং সেখানে ডাক্তারি।

যেসব ডাক্তারের ‘মাটিয়া কলেজ’ চप্ধরে বদনামের শেষ নেই তারাই সাগরপারে গিয়ে হীরে－মানিক কুড়োয়। বাঙালি ডাক্তারের ফুল বিদেশে গেলেই ফোটে ！তাদর গ্যারেজে থাকে রোলস্ রয়েস এবং মার্সেডিস বেন্জ，সমুদ্রের ধারে বাঁধা থাকে প্রমোদতরণী যার নাম ইয়াট। কেউ－কেউ আবার প্রাইভেট এরোপ্নেন কিনে ছোটবেলায় প্রাণথুলে না－উড়ত্ত পারার বাসনাটা পুরিয়ে নেয়।

তপন সেই ধরনের ছেনে যে বিদেশি ডিগ্রী ও সাফল্যতত মোড়া থাকনেও ‘ফিরভি দিল গ্যায় হিন্দুস্থানী’। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে হাওড়া－কাঙ্দে সম্বন্ধেই তার উৎসাহ বেশি। অ্যাভ হোয়াই নট？

সারা आমেরিকার লাখ－লাখ সফল নরনারী এখনও প্রাণভরে তদের পৃর্বপুরুষের ছেড়ে－আসা ইউরোপীয় গাঁ অথবা শহরের প্রশংসা করছে। বলছে， পেটের দাढ্যে বাপ－পিতামহ দেশত্যাগী হয়েছিলেন বটে，কিত্তু দুনিয়ার এমন জায়গা নেই বেখানে আমার শিকড়－সারা জঁহা সে আচ্ম！

আর ধনা এই মার্কিন মুলুক，এখানে নিজের কণ্মোটা মন দিয়ে ক’রে লোকের প্রশ্রশসা কুড়িয়ে মানুষ যা－খুশি করার স্বীধীনতা পায়র তোমার রোজগারের টাকা কোথায় খরচ করবে，কেমনভাবে খরচ করবেব্ণীসব বিষয়ে সরকার কোনো
 पूমি ত্মুক।
 তাই লোকে ধরেই নিয়েছে，তোর্মু বাপ－পিতেমো যদি আয়ারল্যাশু থেকে এসে থাকেন তাহলে ওই দেশ সম্বক্ধে তোমার দুর্বলতা তো থাকবেই। ডুমি ই凹দির লেড়কা，দুনিয়ার ইহূি সম্পর্কে তুমি তো ভাববেই। पूমি ইতালিয়ান বংশোড্ডু—पूমি তো একহু－আাদু ইতালিয়ানদের দিকে টেনে কাজকম করবেই। কোনো আপত্তি নেই，যতক্ষণ এই কমপিটিশনের বাজারে হেরে গিক্রে নিজের প্যান্টুল খুলে তোমাকে পালাতে হচ্ছে না। যতক্ষণ ডুমি অর্থনৈতিকভাবে লড়ে যাচ্ছে এবং যতস্ষণ পাবলিক ডোমাকে চাইছে ততঙ্ষণ ডুমি কোনো ভুল করতে পারো না।

প্রতিযোগিতার তীর্থডূমি এই মার্কিনমুল্লুক। অপদার্থ এবং ব্থর্থদের জন্যে চোখের জন ফেনবার সময় এখানে যেমন কারও নেই，ঢেমনি বিজয়ীদের পায়ে শিকল পরিয়ে সারাঙ্ষণ তাদের পিছনে কাঠি দেবার দুঃসাহসও কারও নেই।

কাজকর্মের কেষ্টন চলেছে অষ্ট্রহর। সারা দুনিয়া（থকে মানুষ বুকের মৃ্য） অসীম উচ্চাভিনাষ নিয়ে এপানে ছুটে আসছে বিত্তলক্ষীীর বিজয়মুহুট নিজ্রের মাথায় পরবার জন্যে। রুজি－রোজগারে ফেন করে মোক্ষ চাও ？তাহলে বাছাধন ইন্ডিয়ায় যাও，ইন্দোনেশিয়ায় যাও।

পকেটে টু-পাইস জমিয়ে তারপর যদি মোক্ষ-টোক্ক ব্যাপারে মন চনমন করে जাহলে এখান নো অবজেকশন। ফলে মজার ব্যাপারও হচ্ছে। বিত্ববান ফোর্ডের ছেলে যেমন মোক্ষসঙ্ধানী হচ্ছে, তেমনি মোক্ষের পথ প্রদর্শন করতে এসে সর্বত্তাগী গৈরিকধারী সন্ন্যাসী, যিনি একদা নিজের দেশে বিরজা হোম নামক নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করেছিলেন, তিনি সোনার শিকলে বাঁধা পড়ছ্লে।-সন্মাসী চাইছেন রোল্স রয়েস, ইপ্পিত দিচ্ছেন-বলো না কোথায় ললনা?

এক বঙ্গবালা নিউ ইয়র্কে বসে আমাকে বলেছিলেন, "কজের নেশায় বুঁদ ইয়ে আছে সমস্ত জাতটা। এখানে হেরেছো তো মরেছো, এখানে ১কেছে নো ডুবেছে, এখানে জিতেছে তো সারা দুনিয়াটাই তোমার। সাফলা-সচেতন সমাজ—রেজান্ট ওরিয়েন্টেড সোসাইটি। করেন্গে ইয়ে মরেন্গে বলে মহা়্া গা⿵্ধী ভারতবর্ষ্ষের বেনাবনে মুক্खো ছড়িয়োিলেন। এখান জম্ম থেকেই শিশ্রা জানে, করতে না পারলে মরতে হবেই—হয়তো না খ্তে পেয়ে নয়, কিঅ্ত অপমান কিংবা কিছ্న না করতে পারার দুঃসহ মানসিক জ্ঘালায়।"

এই মহিলাকে সবিনল্যে বলেছিলাম, "ভদ্রে, আপ্রনার ইপ্তিত আমার হুদয়ঙ্গ
 জন্যে আমার এই দেশে পুনরাগমন নয়। আঙ্গীির চোখ এবং কান যতনা সম্ভব
 দুর্বলতা যতটা পারি এড়িয়ে চলবেে

ঠিক এই সময় প্রবীর রার্যের থবর পাওয়া গেলো। প্রবীরের কথা প্রথম ওৰেছেিাম ডাক্তার তপন সরকারের কাছেই। আমেরিকার পৃর্বাধ্চলে বিপন্ন বস সণ্তানদের অগতির গতি বলতে এই প্রবীর রায় যে কোন ব্যাপার আটকে গেলে বিগত্যুগের বাংলায় যেমন হরি ঘোষের গোয়াল ছিল তেমনি বিদেশে বিপদগ্রস্ত বাঙালিদের নিজস্ব ঠিকানা এই প্রবীর রায়ের টেলিযোন নম্বর। স্থানীয় মহলে यা জানা গেলো, পরোপকার করাটl এই বিয়াম্মিশ বছরের বझসত্তানটির একটি মুদ্রাদোষ অথবা বদভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিক্রেছে।

তপনের সজে যখন দেশে দেখা হয়েছিলি তখন বলেছিল, "আপনি যখন নিউ ইয়র্কে আসবেন তখন আমি স্ট্টেসে না-ও থাকতে পারি। কিষ্ট তাতে কিছু আসে যায় না, প্রবীর রায়ের টেলিফোন নম্বর তো আপনার কাছে রইলো।"

आমি ভেবেছিলাম বাড়িয়ে বলাঢাই বাঙালিদের স্বভাব-ধর্ম। আমাদের যা কিছ্র সামর্ধ্য এবং দুর্বলতার উৎস হলো এই অতিরঞ্জন প্রবণতা। কিষ্ঠ প্রবীর রায় সম্পর্কে সব জানবার পরে প্রবাসী বাঙালিদের আমি অড্যুজ্লিদোষ থেকে মুক্তি দিয়েছি।

সত্যি কथা বলতে কি, সমস্ত খবরাখবর নেবার পরে, আমার মনে সন্দেহ রইলো না, নিউ ইয়র্কে ট্যুরিস্ট হিসেবে স্ট্যাু অফ লিবাা্টি দর্শনের পরে কোনো বগসন্তানের পরবর্তী অবশ্যদর্শনীয় এই প্রবীর রায়।

না, অयथা আশাকা-অনলে দপ্ধ হবেন না। প্রবীর রায় কোনো আধ্যায্যিক পুরুম নন। আর পাচজন ভোগী গৃহীর মতন বিয়ে-থা করে, ঙ্ত্রীপুত্র নিয়ে প্রবাসে সংসারযা|্রা কর্ছছন মুটিয়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ যে উপদেশ দিয়েছিলেন—রোজগারপাতি করে দোলদুর্গোৎসব চালাও। সব লোক এই ভবসংসারে বৈরাগী হবার মনস্থ করলে সৃষ্টিকর্তার মুল উস্দেশ্যেই তেে বালি পড়বে! একবার তো বৌদ্ধযুগে ওই কা৩ ঘটেছিল-দ্রেশের সেরা পুরুষ্ডুলো দলে-দলে মুপ্তিমস্তকে সঙ্ঘ প্রবেশ করলো, সেকেল্-রেট্ মানুষণুলো কেবল ঘরসংসার করলো। ফলে পরবর্তী প্রজন্মে ভারতবর্ষের অকब্পনীয় অবনতি ঘটলো।

কিত্তু সসসারে এক এক জন লোক থাকেন যাঁরা বিষয়ের মধ্যে থেকেও নিরাসক্ত, বৈরাগী—এই ধরনের ক্যারেকটার ঞাললা উপন্যাসের পাঠকপাঠিকারা এক সময় খুব পছন্দ করতেন। এঁরা স্বিক্ঠু ন্নেসে ডুবে থাকনেও এঁদের মনে লোভের চ্যাট্চেটে ভাব থাকে না, ফ্রু ক্রেনো বাপারেই এঁরা অহেতুক সেঁটে গিয়ে নিজ্রের স্বাধীনতা vর্ব চ্থূ



তপন বলেছিন, "লোকটট কীজের নেশায় মাতাল-ইংরিজীতে যাকে বলে ওয়ার্কোহলিক অর্থাৎ ওয়ার্কের অ্যানকোহলে যে মজেছে। কিত্তু তারই মধ্যে দেশের জন্যেও যথেষ্ট ভবে এবং কাজও করে। বে কেনেো দায়িप্ব ওর ঘাড়ের ওপর চাপিত্যে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়—আমেরিকান কর্মদদ্ষতা এবং ভারতীয় হুদয়বের্তে দিয়ে সে-কাজ প্রবীর করবেই।"

তপন বলেছিল, "যখন দেখা হচ্ছেই তথন প্রবীরের কাছইই ওনবেন, গোট পপ্চাশেক চার্টার্ড অ্যাকাউনটেট্ট-যাদ্রের আপনারা সি-এ বলেন, ১৯৭৯ সালে দুটো ফাইটে কলকাতা ছেড়ে নিউ ইয়র্কে চলে এসেছিল। তারপর তারা কিভাবে দিপ্বিজয় করনলে।"

জার একজন রসিকতা করলো, "যারা ভাবে বাঙালি কুঁড়ে, বাঙালির মধ্যে অ্যাডভেঞ্ধার নেই, ভেঞ্ণারও নেই, যারা চূপিচুপি বলে বেড়ায় উদ্যমহীন বাঙালি উছ্ছন্নে গিয্যেছ্ছ, বাঙালির দ্মারা ‘কিসসু’ হবে না, তারা একবার এই পঞ্ণাশটা বাঙালি সি-এ’র বিদেশযাত্রার ইতিহাসটা সবিস্তারে সংগ্রহ কর্ক। তারপর বুঝবে এককাট্টা হলে এই ডেতো বাঙালি এখনও কী করতে পারে!

গাাদ্রর ধারণা পরস্পরের পিছনে লাগা，পরনিন্দা ও পরস্পরকে ডোবানো ছাড়া નঙালি অন্য কেেনো বিশিষ্টতা নেই তারাও চলে আসুক এই পধ্টাশটি যুবকের জীবনবিচিত্রা সংগ্রহ করতে। বাঙালি বালকরা স্বদেশের ইস্কুলে বসে ওখু দুলে দা．．ে অকুতোভয় শ্বেতাক পিলগ্রিম－ফাদারদের কথাই পড়বে，আর সত্রর দশকের দরূর্শী সংগ্গামী বभীয় যুবকদ্রের জানতে পারবে না，তা কেমন করে সয় হয় ？＂

প্রবীর রাফ্যের সহ্গে প্রথম দিনের অ্যাপয়েন্টমেট্ট ফস্কে গেলো। তিনি নাকি इ خ丶⿰㇇⿰亅⿱丿丶丶⿱口儿，«েঁসে গিয়েছ্নে। দোষ ওঁর নয়，একজন প্রবাসী বাঙালি মহিনা অকালে ঋুহুমুথে পতিত হয়েছেন। প্রবীর রায় ওই বাপারেই জড়িয়েছেন，তাই দেখা না－ইওয়ার জনা ফ্ফমা প্রার্থনা করেছেন। শ্মাশানসঙী হিসেবে বাঙালিরা যে পৃথিবীর এক নম্বর জাত তার পরিচ্য় মার্কিন দেশেও মিললো।

দ্বিতীয় দিনে দেখা হলো। প্রবীর রায়়ের সায়েবী অফ্সিসের সুবচনী ল্রমসায়েব মধুকণধ犬ে কটা বেজে ক’ মিনিটে কোথায় মিস্টার রে＇র সজ্গে লেখা হবে তা জানিয়ে দিলেন। এই এক মুশকিন্ন এই দেশে। ডায়াল করেছিলাম，কিষ্ত ড়ামার লাইন পাইনি，বলার উপায় নেই। বেঁচে থাক্রু কলকাতা টেলিফোনের
 यতদিন ঋুশি ঝালিয়ে রাथা সষ্তব। টেলিপ্বের্লে কাউকে পাও্যাটাই যেখানে অघটন সেখানে বে－কোনো মিথ্যাচারৃভদির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশিচ্ডে


 এই বলে আমাদের মতন হাত অটিয়ে বসে থাকার উপায় নেই।

প্রবীরের যে ভাবমৃর্তি মনে মনে এঁকে নিয়েছিলাম বাঙ্তবে তার সজে মিললো N। তেবেছিলাম একনটি মার্কিন ছাচ্তে ঢলাই－করা ভুতপ্র্ব বাঙালিকে দেখতে পাবো। কিত্ুু মেটেই তা নয়। এই রকম হাবভাব ও চালচলনের সাধারণ নাঙালিকেই
পি－বা－দী－বাগ－এর আলেপাশে ট্রাম－বাস ও মিনির জন্য অপেক্ষা করতে দেথি। ．একদু লম্জ্রা হলো। ওঁদের，অর্থা ওই বিবাদীবাগী বাঙালি দ্যেে ভাবি，মোস্ট अর্ডিনারি，বিশ্পসংসারের কোনও শক্ত কাজ ওঁদের দ্বারা হবে না। ধারণাটা যে 1－্তাপচা তা প্রবীর রায়ই প্রমাণ করে দিচ্ছেন। ম্মিম শরীরের শ্যামবর্ণ বাঙালি। भাধারণের তুলনায় একটু নম্বা，বেশবাস সপ্ধc্ধে একুু উদাসীন—কোথাও （．बান্া এ－আর－আই（অনাবাসী ভারতীয়）ছপপ নেই।

অচিরেই আড্ডা জমে উঠলো। বললাম，＂পঞ্চাশজন সি－এর মার্কিনমুলুক ‘＾জয় সম্বক্ধে কিছ্জ ওনেছি।＂

হাসলেন প্রবীরবাযু। "পঞ্চাশ নয়—শেষ পর্যস্ত আটচপ্মিশ। দুজন ফিরে গিয়েছিন ডিজগাস্টেঁ হয়ে—ওদের জন্যে কিছ్ করা গেলো না," দूঃখ করলেন প্রবীর রায়। যেন ওই দুটো বभীয় ব্যর্থতার জন্যে তিনি নিজেই দায়ী।

জানা গেলো, "এই আটচষ্মিশজন সি-এ এদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে-কাজকর্ম খারাপ করছে না। আর খারাপ করবেই বা কেন ? আমরা তো কোনে। ভাবেই কারও থেকে ইনষিরিয়র নই।"
'ইট নিট রেস্তোরাঁর ব্যাপারটা কী? দেশে ফিরে গিয়ে দোকানটা আমাকে দেখতেই হবে!"
"আপনি ডালহৌসি পাড়ার নেতাজী সুভাষ রোডে আমাদের ফেবারিিট ঢায্যের দোকানটার তথ্যও ওुনে নিয়েছ্নে! একসময় সায়েবপাড়ার চার্টার্ড অ্যাকাউনটট্ট ফার্মের ছেলেরা ওयানে আড্ডা জমাতে। ওই দোকানে বসেবসেই তো আমাদের বিদেলে আসবার পরিকম্পনা তৈরি হয়েছিল।"

প্রবীরের মুঘেই শোনা গেলো—সে এক দুংসময়। সত্তর-একাচ্তর-এর কলকাত-সর্বর্র হতাশা। কলকাচ্তাওয়াनী ক্রানীর বেপরোয়া ন্ত্য
 হিসেব থাকলে তো হিসেবরক্কক। তরুণ মার্টী অ্যাকাউনটেন্টদের চোথর
 লাভলক লুইস, ফার্গুসন, প্রাইস জ্রের হাউসের মতন বিখ্যাত অডিট
 আমেরিকা দরজা খুলছে। সেখীনে এথন যাওয়া সম্ভব।
"তার পরের বাপারটা ড্রামাটিক বলতে পারেন। ১১ই অক্টেববর ১৯৭১ এবং ১৩ই অক্টেবর কলকাতা থেকে দুটো ইন্টারন্যাশনাল ফ্নাইটে পঞ্চাশজন বাঙালি সি-এ দেশছাড়া হলো—বিগেস্ট এক্সোডাস্ অফ সি-এজ ইন হিস্টরি বলতে भারেন!"

সেই দলে প্রবীরবাবু কেন নাম লেখালেন তা আমি অন্য সূত্রে খনেছি। যেঅফিসে চাকরি করছিলেন সেখানে সম্পর্কটা जাল চলছিল না। এবাু উত্তেজনা, একদু প্রতিবাদ, একমু কথা কাটাকাটি-বাঙালির রক্েে বিপ্বব ও প্রতিবাদের জীবাু তো এখনও সম্পুর্ণ উধাও হয়নি। প্রবীর রায় অবশ্য ওসব কথা তুললেন না, শ্রু বললেন, "আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠানের মালিকরা এখনও ভীষণ স্বার্থপর, অতান্ত সক্কীর্ণমনা—মানুষকে সম্মান দেবার শিক্ষা ওখানে মে কবে হবে!"

অমি বললাম, "হবে, কিদ্ঠ বেশ দেরি হবে। মানুম যতদিন সহজলভ৷ পাকবে, ডু করে ডাকলেই যতদিন হাজার-হাজার হা-ঘরে একাঁা চাকরির জন্যে

ছুটে আসবে ততদিন মানুষ তার মর্যাদা ফিরে পাবে না।"
প্রবীর রায় বললেন, "নিউ ইয়র্কে এসে আমরা অথথজনে পড়লাম। কোথায় হাজার-হাজার ডনার পকেটে পুরে ফরেন গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ানোর স্বশ্ন, আর কোথায় বেকারত্বের অভিশাপ, ত-ও অঅ্ঘীয়হীীন বিদেশে। তারপরেই এলো হাড়কাঁপানো শ্শীত। আমাদের দমিয়ে দেবার পক্ষে আদর্শ পরিবেশ। अখু আমরা নই-নিউ ইয়র্কের পরপর কয়েকট৷ বাড়িতে তখন প্রায় এক হাজার বাঙালি ইমিগ্যা-্ট-কারও কেনো চাকরি নেই। ডাক্তার, ইজ্জিনিয়ার, চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট সবাই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ যে-কোনো নিত্যোপপত্রের জন্যে। এক-এক ঘরে গাদাগাদি করে তিন-চারজন লোক—্বাই একসঙ্গে চাকরি খুঁंজত বেরুচ্ছে । হাজার-হাজার কপি বায়োডাটা নিয়ে শত-শত নিঃসম্বল মনুষ দরজায়-দরজায় ধরনা দিচ্ছে-অথচ দেশে এদের অনেকেরই রুজিরোজগার ছিল। কে যেন মন্ত্য করেছিল তখন, একেই বলে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।"
"তারপর?" আমি জানতে চাই।
উৎপাট্তিত বাঙালি ঢো নেতিয়ে পড়ে না, তারু বুকের বাঘটা তে তখনই ए্কার দিয়ে ওঠে। এই বাঘটাই তে আমাের ধাঁ্টিশ্র রেখেছে এবং রাখবে। এই বাঙালি-বাঘকে সমীश করে না এমন জोব সৃষ্টি হয়नि।

প্রবীরবাবু বললেন, "চার্টার্ড অ্যাকাউৰঝঝুট্টদের আবার ইউ-এস-এতে বাড়তি মুশকিল। ইল্ডিয়ান সি-এর শিক্ষাগ্ত্গীগীগ্যতার এদেশে স্বীকৃতি নেই। সি-এর
 ধারণা আমরা কেনো আজব দ্দে থেকে এসেছি-আমরা ডেবিট ক্রেডিট জানলাম কী করে তাই বুঝতে পারে না।"

বেকার বাঙালিরা সবাই তথন অড্--জব থুঁজছে। প্রবীর রায় বললেন, "সে হোক টেবিল চেয়ার মোছা, ‘বাথরুম সাফ করা বা প্যাকিং বাক্স নড়ালো অথবা লরিতে মাল তোলা—বে কাজই হোক। তখন কলকাতার কত ডাক্তারবাবু এদেশে ঘণ্টা হিসেবে নাইট-শিফটে দারোয়ানের কাজ করছ্নে কয়েকটা ডলারের বিনিময়ে। দেশের আ丬্ষীয়রা ডাবজ্নে, ছেলে আমার ফরেনে গিয়েছে বড় কাজ निয়ে!"

প্রবীর বললেন, "তঘন আমেরিকান সিস্টেম্মের হাওয়া কিত্তু আমাদের গায়ে লেগেছে। ডাকে আবেদনপত্র পাঠিয়ে লাভ নেই—অফ্সিসে-অফ্সিসে দু মারা। সবাই এক অফিসে ভিড় করে লাভ নেই-পথখরচ বাঁচানোর জন্যে এক একজন এক-এক অণ্চনে যাও। তারপর দেখা করো কোনো এক কমন জায়গায়। দিনের শেষে আমরা দেখা করতাম নিউ ইয়ক্ক লাইত্রেরিতে। তার একটা কারণ লাইর্রেরির টয়লেট ব্যবহার করা যায়-সারাদিন ঢো কোথাও ঢোকবার জায়গা

নেই। ভেথানেই যাই সেখানেই ইন্ডিয়ানদের জন্যে নো ভেকান্নি। আমরা নিজেরাও বাজার থারাপ করে দিচ্ছি—একই অফিসে ঢোদ পনেরোজন ইভ্ভিয়ান ঢাকরির জন্য ফোন করছি।"

বিকেল চারটে থেকে এক ডিপার্টমেন্ট স্টেরে অড্-জব করতেন প্রবীরবারু। "লেম ব্রান্টে আমার কাজ ছিল শীতের কোট ২৮ থেকে ৪৬ সাইজ পর্যন্ত রঙ অনুयায়ী সাজিয়ে রাখা এবং অন্য এক বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। রাত সাড়ে নটা পর্यণ্ত এই কাজ চলতো-তখন প্রতিদিন পেতাম পনেরো ডলারের মত্ন। আমাদের ঘরভাড়া ছিন সপ্তাহে সাতাশ ডলার। বাকি যা থাকতো ততে আমাদের ঘরের তিনজনেরই খাওয়ার খরচ চলে যেতে।। ওরা দুজন তথন হোনটইম চাকরি থুঁজে-সব অফিসে ব্যক্তিগত রিজিউম্মে পাঠাচ্ছে, "অ্যাকাউনটেল্পির হেন কাজ নেই যা আমি নিজের দেশে না করে এসেছি-আমাকে পেলে তুমি বর্তে যাবে’।
"বঙ্ালি বেকারদের একবার হোলসেল রেটে সাময়িক কাজ জুটে গেলো। একজন এজেন্ট বললো, কতজন লোক আনতে পারো’? বললাম, যত চাও।
 এ1"

কিত্তু প্রফেশনান চাকরি? কেউ অচেরুুর্তিয়ান অ্যাকাউটেন্ট নিতে উৎসাহী

 বে ঢুমি কাজের লোক?"

প্রবীরের সোজাসুজি উত্তর : "যে কোনো রেটে পনেরো দিন ট্রায়াল দিন। তবে একটি শর্ত্র।" সায়েব জিজ্ঞেস করনেন, "মাইনে বাড়াবার শর্ত ?" প্রবীর বনলেন, "সেটা আপনার ওপর ছেঢ়ে দিলাম। আমার শর্ঠ: আমার কাজ পছছন্দ হলে আমার আরও কয়েেকজন বক্ুকে চাশ্প দেবেন।" সায়েব ঢাজ্জব, কিষ্ঠ রাজি হলেন।

প্রবীর রায় বললেন, "চাকরিতে দুকেছিনাম ২৮শে নভেম্বর। ১৬ই ডিসেম্বর ট্রায়ালের अগ্পিপরীক্শয় উত্তীর্ণ হলাম। সাড়ে-সঁইত্রিশ ঘট্টার সপ্তাহের জন্যে মাইনে দাঁড়ালো ১৫০ ডলার এবং সবচেয়ে যা অনন্দের, ক্রনে-ক্রুমে বারোটি বभসন্তানের অন্নসং্থ্থান হলো ওখানে।"

এই সময় অ্যাকাউন্টিং-এর কাজে যেসব অফিস্সে যেতেন প্রবীর সেখানেই ज্যেজ করতেন লোক নাগবে কিনা এবং নাগনে সজ্গে-সঙ্গে আর একটি বেকার প্রবাসীর চাকরির ব্যবস্থা হতো। মেঘ কেটে যাচ্ছে-রবার্ট বেনেখো নিজে ইমি্রাযাঁ হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন, তাই এদের দूঃখ বুবেছিলেন এবং

সেই সুবাদেই এদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো।
এরপর সকলের চেষ্টা আরঙ্ভ হলো, কি করে এদেশে সি-পি-এর স্বীকৃতি পাওয়া যায়। ইন্ডিয়ান সি-এদের ব্যাপারটা আমেরিকানদের অজানা—পরীক্ষায় কোনো ছাড় নেই। তখন দেখা গেলো এম-বি-এ হলে ব্যাপারটা ওঁদের অনেক সহজ হতে পারে। নিউ ইয়র্কের বাঙালি সি-এ-রা তখন ঝাঁকে ঝাঁকে এম-বিএ পড়ছে। বাপের হোটেলে থেকে মন দিয়ে পড়াশোনার অভ্যাস করে এসেছে বাঙালি—পরীক্ষায় তাদের বেকায়দায় ফেলা অত সহজ নয়, বললেন প্রবীর রায়।

একটু চান্স পেয়েই, এক বছর পরে প্রবীর রায় পুরনো চাকরিটা ছাড়লেন। সরে না পড়লে এদেশে মাইনে বাড়ে না। ১৯৭৩ সালের গোড়ার দিকে প্রবীরের মাইনে দাঁড়ালো বাৎসরিক পনেরো হাজার ডলার। নতুন অফিসে ছয়-সাত জন বঙ্গস্তানের কাজও জুটলো।

আश্মোন্নতি ছাড়া তখন এই প্রবাসী যুবসম্প্রদায়ের আর কোনো লক্ষ্য নেই। সবাই নানা বাধা সत্ব্রেও সি-পি-এ পরীক্ষায় বসত্তেলাগলো। ইড্ডিয়ান ইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ষবিদ্যালয়ের কল্যাণে ঘাড় গুজে ল্পিপ্তিত্ত পরীঙ্মায় বাজিমাত করার ব্যাপারে ভারতীয়রা তুলনাহীন।
"আমেরিকান অ্যাকাউনটেট্টের তক্যপ্টিয়ে অবশেষে যে-অফিসে গটগটিয়ে पুকলাম তার নাম ল্যাভেনথল অ্যান্ড ணয়ীয়ার্থ। ওঁদের দুশ ব্রাঞ্ঞ, কাজকর্ম দেখে কর্তারা খুব શুশি। ইঙ্গিতে বুঝললুরুত্রুইভাবে এগোলে যথাসময়ে পার্টনারশিপও পাওয়া যেতে পারে। আরও কিছ্ৰদিন কাজ করে, ছ্টি নিয়ে দুনিয়া দেখতে বেরোলাম। ওয়ার্লড ট্যুর করে এসে হঠাৎ মনে হল্লো, চাকরির জন্যেই কি বাঙালির জন্ম হয়েছে? আমর! কি নিজের চেষ্টায় কিছ্র করতে পারবো না!"

প্রবীর রায় নিজের মনেই বললেন, "দুম করে চাকরিটা ছেড়ে দিলাম ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে। নিজেই কোম্পানি করলাম। ইন্ডিয়ান ক্লায়েন্ট বেশি ছিল না, বেশির ভাগ এদেশীয়—একজ্জন ইটালিয়ান ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে খুব সাহায্য করেছিলেন। তাঁর ছিল বাড়ি, কারখান ইত্যাদি তৈরির কারবার। কনস্ট্রাকশন লাইন থেকে অনেক বষ্ধুকে আস্তে-আঙ্তে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমার একটা ভাগ্য, যে-ক্লায়েন্ট আসে সে আর চলে যায় না। প্রতি বছরই নতুন কিছ্র ক্লায়েন্ট জোটে-তাই বাড়তে-বাড়তে একাধিক অফিস আমাকেও করতে হয়েছে। কনসট্রাকশন সংক্রাশ্ত হিসেব-নিকেশের কিছ্র স্পেশাল জ্ঞানও হয়েছে।"

বেশ ক'জন সায়েব এখন প্রবীরবাবুর ফার্মে কাজ করেন।
কিন্ত্ত চার্টাড অ্যাকাউনটেপ্সি ফার্ম প্রতিষ্ঠার জন্যে আমি এই সাক্ষলৎকার নিতে

आসিনি। বিদেশে বাঙালিদের সাফল্য সস্পর্কে যে সংবাদ নেবার জন্যে এসেছি जার ইঙ্গিত এবারে দিতে হলো।

প্রবীরবাবু বললেন, "㘶, ঈশ্ধরের ইচ্ছায় যারা একদিন অড-জবের জন্যো ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেরিয়েছে তারা এখন তুছিয়ে বসেছে। ভারতীয় সমাজ সম্পর্কেও এই কথাটা বলতে পারেন। এই তো খবর বেরিয়েছে, এ-দেশে যত এথনিক গ্রুপ আছে তার মধ্যে এখন ভারতীয়দেরই গড় আয় সবচেয়ে বেশি! আগে ছিল আইরিশ, তারা পিছু হটেছে। নিজেদের নিষ্ঠা ও সাধনায় ভারতীয়রা এই সম্মান অর্জন করেছেন।"

ব্যাপারটা বে সোজা নয়, বেশ বুঝতে পারছি। এই তো এখনকার কাগজে রিপোঁ পড়লাম, প্রতি একলাখে ১৩৬ জন মিলিয়ন্যের আছেন এই দেশে। টাকার হিসেবে প্রতি লাখে ১৩৬ জন কোটিপতি ! নর্থ ডাকোটতে এঁদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, প্রিতি লাথে ৫৬৫ জন!

প্রবীরবাবু যললেন, "নিউ ইয়র্ক এবং লাগোয়া আরও দুটি স্টেটে হাই ইনকাম ব্যাকেটের অনেক বাঙালির সজৌ আমার যোগাযোগে।ণঁদের অনেকের হিসেব২
 হুলে দেন এঁরা।"

आমি বলনাম, "তাজ্জব ব্যাপার ! ক্রক্পিতায় जে বাঙালিরা অন্য প্রদেশের বড়লোকদের হাতে নিজের ভদ্রাসন্র দেবার জনা প্রতিযোগিতা তুরু করে দিয়েছে, বাঙালির নিজস্ব ভিটে ふুনতে কিছুই এই চার্নক সায়েবের নগরীতত থাকবে না। এইসব খুনে যখন মন খারাপ হচ্ছিল তখন তুনলাম বাঙালিরা নিউ ইয়ক্ক শহরে বিরাট এক ম্যানসন বাড়ি কিনে নিয়েছে যেখানে বত্রিশটি পরিবার থাকতে পারে। বাড়ির নতুন নাম : বসভবন। নিউ ইয়র্ক শহরের কাছে বিরাট এক সম্পট্টির মালিকানাও এখন ঢাঁদের হাতে। সেখানে নাকি নতুন একটা শহরের পজন হবে।"

প্রবীরবাবু স্বীকার করলেন, আমি খুব মিথ্যে ওনিনি। ছ মাইল লম্বা একটা জমি নিউ ইয়র্ক থেকে মাত্র একশ মাইল দুরে কেনা হয়েছে। সেখানে৮২৫ একর অমিতে চোদ্দ মালল রাঙ্ডা তৈরি হবে।

আমার মাথা ঘুরহে। এ-জানলে, একাত্তর সালে কনকাতায় আরও একাঁ গোলমাল করতাম, দুখানর জায়গায় চারখানা প্নেনভর্তি যুবক পাঠাতাম নতুন ভূ-খત্ ভাগ্যের সঙ্গে নতুনভাবে মোকাবিলা করতত!

প্রবীরবাবু একু লম্জা পেলেন। ওঁর কথা হনো, সব সম্পদায় যখন লক্ষ্মীর সাধनায় এগিয়ে চলেছে তথন আমরাই বা পিছিয়ে পড়বো কেল্ ? জমি-জমা সম্পট্তির বাপারে ইন্তিয়ানরা অবশাই মন দেবে, আমরা কী চিরকাল এই

বিবে শে ছম্নছাড়া হয়ে থাকবো?
ধ.নস্ট্রাকশন সংক্রান্ত কোম্পানির হিসেব-নিকেশ করতে-করতে বিষয় সম্প্পণ্তির বাপারে বেশ কিছ্ড অভিজ্ঞতা হয় প্রবীর রায়ের। তারপর ইচ্ছা হলো সেটা কাজে লাগাবার। যাঁদের কিছু সঞ্চয় আছে তাঁরা নিরাপদ-ব্যবসায় কেন টাকা ঘটাবে না? সেই সজ্গে এদেশে যাঁরা অনেক বেশি আয় করেন তাদের $\because \because<$ হার কমাবার নানা আইনসহ্গত পথ আছে।
: জিনিস আমর মাথায় তেমন ঢোকে না। অক্কটা কোনদিনই আমার প্রিয় ।। কিস্তু প্রবীরবাবু ছাড়বার পাত্র নন। রসিকতা করলেন, "আপনিই তো ঘোষের উদ্ধৃতি দিলেন—চ্যালেঞ্জ ইওর লিমিটেশন। নিজ্রের গতাকে নিজেই চ্যালেঞ্জ করো। ব্যাপারটা এমন কিছু কঠিন নয়।
মরিকান সরকার মানুষকে নতুনन्नতুন বিষয়ে ঝুঁকি নিতে উৎসাহ দেয়—সেই-সব উদ্যমে ডলার বিনিয়োগ করে লোকসান হলে তা ট্যাক্স থেকে কাটা যায়। সম্পত্তি সৃষ্টির ব্যাপারটা এই রকম। যাঁরা টাকা ঢালছেন, ঢাঁরা গোড়ার দিকে লোকসানের জন্যে তাঁদের দেয় ট্যাক্স থেকে কিছুটা রেহাই পাচ্ছেন- কয়েক বছর পরে সম্পত্তির দাম্রুড়িছে, তখন হচ্ছে মূলধনী লাভ-ক্যাপিটাল গেইন্স।"
 দাম প্রতি বছর ডবল হচ্ছে, সেই সরূর্রাওয়া যাচ্ছে ট্যাক্স রেহাইয়ের আইনসঙ্গ ত পথ।

প্রবীরবাবু বললেন, "প্রথমে র্রকটা আকর লোহার খনি কিনেছিলাম। বহ টাকা নোকসান হলো। দাঁড়াতে পারতাম না, কিষ্তু অন্য প্রপার্টি ডেভেলপমেন্টে লাভের মুখ দেখা গেল।"

এখন তঁদের গ্রুপের মধ্যে প্রচুর বাঙালি এবং কিচ্ম ইহুদি ও ইটালিয়ান আছেন। সম্পপ্তির দাম হবে অত্তত ষাট কোটি টাকা। নতুন লগ্নি আসছে প্রতি বছর পাচ কোটি টাক্ এবং সেই লপ্নির জোরে ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে পঁচিশ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা যাচ্ছে বিভিন্ন পরিকब্পনায়। প্রতি বছর ডেভেলপ করা একটা সম্পত্তি বেচে দেওয়া হচ্ছে এবং নতুন দুটি পরিকল্পনা হাত নেওয়া হচ্ছে। কোথায় কোন্ জায়গায় বাড়ি করলে লাভ হবে তা ঠিক করা এদেশে এক জটিল কাজ-এর জন্যে উকিল, রাজনীতিবিদ, নগর-পরিকক্পনাবিদ থেকে আরষ্ভ করে তদ্বিরকারক পর্যন্ত অনেক বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়।

নতুন শহর পতত্তন করার ব্যাপারে প্রবীরবাবু বললেন, "হঁঁা স্বীকার করছি। দেশের লোকদের বলতে পারেন, আমরা নিউ ইয়র্ক থেকে মাত্র ১০০ মাইন দূরে ছ'মাইল জমি কিনেছি, একটা পাহাড় সমেত। মোট ৮২৫ একর জমি।

এখানে শ'আড়াই প্রাসাদ তৈরি হবে। সব মিলিয়ে প্রায় ৬০/৬৫ কোটি টাকার পরিকক্পনা।"

এসব ওনেও আনন্দ। বললাম, "আপনি আমাদের মরা গাঙে জোয়ার আনছ্নে। এসব থেকে শুধু আপনাদেরই সমৃদ্ধি হচ্ছে না, দেশে আমাদেরও উপকার হবে। আমরা ভাবতে পারবো, বাঙালিরা নিজ্জেদের বুদ্ধিতে এবং শক্তিতে মার্কিন দেশে গিয়েও বিজয়ী হতে পারে। কে বলে প্রতিযোগিতায় গোহারান হারবার জন্যেই আমাদের জন্ম হয়েছে?"

প্রবীরবাবু বললেন, "আমরা ভার্জিনিয়াতে কেবলমাত্র বাঙালিদের জন্যে একটা বার্ধক্যনিবাস তৈরির কথাও ভাবছি। কুড়ি বছর আগে যখন আপনি এদেশে এসেছিলেন তথন বাঙালির সংখ্যা হাতে গোনা যেতো—দেশে ফিরে যাবার জন্যে সবাই উঁচিয়ে থাকতো। বয়সটাও ছিল খুব কম—তখন তো কেবল তারুণোর জয়গান। তারপর নতুন করে দরজা খুললো আমেরিকার, আমরা কিছ্র মানুষ ঐ সাতের দশকের গোড়ায় রিস্ক নিয়ে চল্রে এলাম। সেই সব তরুণের এখন বয়স চপ্পিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে।ক্র্স্সড়তা বয়স বলতে পারেন প"য়তাপ্মিশ। এখন থেকে পনেরো-মোলো বহুু পরেই বার্ধক্যের সমস্যা দেখা দেবে বেশ বড় ভাবে। আমেরিকায় প্রক্পপপিলিত নতুন প্রজন্মের সন্গে বার্ধকে একত্রে বসবাস সম্তব হবে বলে হাত্য ন্য না। কারণ, এদেশের সামাজিক


প্রবীরবাবুর মতে, "টাকা থাকন্েেও নিজের বাড়ির রহহ্ষণাবে্মণ করা বুড়ো বয়সে অসষ্ভব বাাপার। কে ঝাঁট দেবে ? কে বরফ তুলবে ? তাই আমরা ভাবছি একটা সমান্তরাল ইড্ডিয়া সেন্টারের কথা—যার একটা শাখা থাকবে ভারতবর্বে, আর-একটা এদেশে। কারও কোনো নির্দিষ্ট ফ্ল্যাট বা ঘর থাকবে না। তবে যেখানে যখন খুশি গিয়ে থাকতে পারবে। ইচ্ছে হলে ছ’ মাস দেশে চলে যাও। মন চাইলে ছেলেমেয়েদের কাছাকাছি এসো। ইটালিয়ান বা গ্রীকদের সজ্গে একই হোমে শেষ জীবন কাটানো ভেতো বাঙালির পক্ষে বোধহয় সম্ভব হবে না।"
"কিষ্তু এই যে এবারেও অনেকে বনলেন, তাঁরা দেশে ফিরে যাবেন ?" আমার প্রশ্ন।

মাথা নাড়লেন প্রবীরবাবু! "আমার মনে হয় না এখান থেকে কেউ ফিরে যেতে পারবে। এদেশের প্রবেশপথ আছে, প্রস্থান-দ্বার নেই ! যে এসেছে সে প্রবল अनিচ্ছা সব্বেও কেনো এক মোহিনী মায়ায় এই বিচিত্র সমজদেহে লীন হয়ে গিয়েছে। এদেশে প্রবাসী ভারতীয়রা মাঝে মাঝে ভুলে যান যে তাঁরা যেমন ইন্ডিয়ান তেমন দু'একটি আমেরিকান সিটিজানের জনক-জনनী।"

প্রবীরবাবুর সঙ্গে নানা বিষয়ে বহহ্মণ ধরে কথাবার্তা হলো। বাঙালি সমাজের সেবায় তাঁর অনেকটা সময়ে কেটে যায় । যেখানে যত সমস্যা তার খবর প্রথমেই ఆঁর কাছে এসে যায়। ভদ্রলোকের দুঃসাহসও আছে। সুযোগ পেলেই দেশের আষ্ষীয়-স্বজনদের এদেশ্শে আনিয়েছ্নে। আর কতশত চেনা-অচেনা মানুষকে নিজের দায়িত্রে স্পনসর করিয়েছ্লে তার হিসেব নেই।

প্রবীরবাবুর ত্তী এখন মার্কিন নাগরিক। প্রবীরবাবু নিজের মনেই বললেন, "উপায় ছিল না। সিটিজানশিপ না নিনে নিজের ভাইকে এদেশে আনাতে পারতো না। পাসপোর্টের রঙ যাই হোক, মানুমের জন্মের ইতিহাসট তো মুছে ফেনা যায় না। आমাদর বুকের মধ্যে ভারতবর্ষ্বে ছপ চিরকাল आঁকা থাকবে—আপনারা আমাদের নিজের দেণের লোক বলুন, চাই না বলুন।"

## M

 নির্ভেজান হাওড়ীয় উচ্চারণে কে যেন প্রিষ্ৰি থেকে আমার নাম ধরে ডাকলো।

এখানে রাস্তা পার হবার সময় প্রিনৈা সৌজনা নেই, সামাজিকত নেই,
 ও মলি আমাকে পই-পই কর্রে দিয়েছিল। পধ পেরোতে গিয়ে একেবারে ভবসাগর পেরিয়ে যাবার ব্যাপারটা বিদেশে এতোই সহজ যে ডবল সাবধান হওয়াট মোটেই বোকামির কাজ নয়। সুতরাং অমি নিজের হাওড়ার প্রাণহরা ডাক ওনেও মনঃসংব্যেগ না হারিয়ে প্রথমেই পথ পেরোনোর কাজটা সেরে (एেলनाম।

হাওড়া-কাসুন্দিয়ার ভয়েস ততক্ষণণ আমার খুব কাছে চলে এসেছে। বলজে, "আরে শংকর না? ঢুই এখানে? দूনিয়াটl সত্টিই ছোট হয়ে গিয়েছে।"

আমি পিছ্ ফিরে ঢকিয়ে অবাক! "মিছরিদা না?" সত্তিই মিষ্টি এক সারপ্রাইজ!

মিছিদা ততক্ষণে আমার হাত চেপে ধরেছেন। বনছেন, "ফরেনে ইন্ডিয়ান দেখলেই আনন্দ হয়, আর খোদ কাসুন্দেপাড়ার ছেল্লে ‘কাসুন্ডিয়ান’ দেখলে তো ভেরি ভেরি স্পেশাল আনন্দ।"

দুই দেশোয়ালির দেখা হওয়ায় আমরা ফৃটপাথের একধারে সরে এলাম। মিছরিদার ভাল নাম মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য, বয়সে আমার থেকে অন্ততঃ ছ'বহরের

বড়। মেদহীন শরীর, সাড়ে পাচফফুট লম্বা। দূলতুেো কাচায়-পাকায় মেশানো। একেবারে গেরওস মানুষ। মিছরিদা এবার বলে উঠলেন, "তা তুই এখানে ? বলা নেই কওয়া নেই থোদ নিউ ইয়র্কে?"

আমি মাথা নিছ্ করে বললাম, "পাকে-চক্রে হয়ে গিত্যেছে মিছিরিদা। কোনো আগাম পরিকল্পনা ছিল না। ছूঠি নিয়ে শিবপুরের বাড়ির কেচো চেয়ারে বসে মাথা নিছু করে উপন্যাসের শেষ কয়েকটা পরিচ্ছেদ লিখছিলাম-শেষ দিকে ভীষণ কন্সেনট্রেশন লাগে আপনি জানেন তো! গল্প হচ্ছে উড়োজাহাজের মত-যা কিছू বিপত্তি তা হয় টেক-অফ না-হয় ন্যাভিং-এর সময়। বিশেষ করে ওই ল্যাভিংটা খুবই বিপজ্জনंক ! তা লেখার কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছি, এমন সময় প্রায় তিন সপ্তাহ পরে বিকল বাড়ির টেলিরোনটা হঠাৎ বেজে উঠলো। ফেনের ওধারে আমার 'নাইনটিন ফররটি-এইট মার্ক’’ বন্ধু সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সুপ্রিয় যে টোয়েন্টি ইয়ারস্ এগো আমাকে ওভারকোট ধার দিয়ে প্রথম ফরেনে পাঠিয়েছিন। সে-ই ফোন করছে।"
"তা কী বলণ্গো সেই ছোকরা ?"
"थুব ড্রামাটিক। বলরো, বাড়ি থেকে বেরিষ্রীঁ। আধঘণ্টার মধ্যেই ফরেন থেকে একটা 心োন-কল পাবে। প্নিজ স্টাযড ব্রে"। আপনি তো জানে, ফরেনের

 নাইনটিন ফর্টিইটটে ম্যাট্রিক করে ভায়া প্রেসিডেন্সি কলেজ ফরেনে কেষ্টবিষ্ট্ হয়েছ্নে। সুপ্রিয়ই আমাকে টিপস্ দিয়েছিন, 'মার্কিন মুলুকের বঙস্তানের সর্গে আলাপ হলেই নির্ভয়ে সারনেেের আগে একটা ডদ্টর জুড়ে দিতে পারো—নাইন আউট অফ টেন কেসে ভুল হবে না’।"

মিছ্হরিদা ওুনে যাচ্ছেন। বললাম, "ডঃ রণজিৎ দত্ত আমার চক্কু ছানাবড়া করে দিলেন। উত্তর আমেরিকা-অর্থাৎ ইউ-এস-এ ও কানাডার বभীয় সমাজ তিनদিনব্যাপী

এক
বেঙলি কনফারেপ্প করছেন। সেখানে একজন ‘দ্যাশ'-এর লোক নিয়ে যাবার अভিরচি হয়েছে উদ্যোদ্তাদের, সুতরাং আমি নিশ্চয় যাচ্চি। কথা বলবো কী, হঠাৎ আর একটা বাঙালি গলা কোথা থেকে ভেসে এলো-চলে আসুন !’ আমি সজ্গে সজ্গে রণজিৎবাবুকে বললাম, সর্বনাশ! ফরেন কলেও ক্রশশ কানেকশন হয়েছে, একজন লোক মাখান থেকে টিপ্রনি কাটছ।
"রণজিৎবাবু आমাকে आবার তাজ্জব করলেন। ‘্রশশ কানেকশন নয়——মরা आপনার সञ্গে কথা বলবার জন্যে টেলিखোন কোম্পানির সত্গে ব্যবস্श করে কন্নফরেপ্স লাইন নিয়েছি। ওদিকে রয়েছ্লে আমদের সেমিনার

সেক্রেটারি ডক্টী দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য，আপনার সঙ্গে আপনার বক্গৃতার বিষয়ে কথা বলে নেবে।’
＂অতীব সুখের কথা ！একটি বক্কৃতা থেকেই যদি রাহা খরচ জোটে ！কোনো সিরিয়াস বিষয় নয়－দেশের গই্রোগুজব শোনবার জন্যে আমেরিকার বঙীয় সমাজ নাকি উপোসী ছারপোকার মত হয়ে রয়েছেন，রসিকতা করনেন দিবেন্দুবাবু।
＂কিষ্তু হাতে মাত্র একসপ্তাহ সময়। আমি রণজিৎ দত্তকে বললাম，আমার পাসপপার্ট নেই।ওসব পাট অনেকদিন চুকিয়ে দিয়েছি। দত্ত－ভট্টাচার্য কনফারেক্স লাইে：ক্রিভল্যাভ্ডের দুই প্রান্ত থেকে হাসাহাসি করলেন। বিশ্বাস করলেন না যে পাসপোর্ট নামক বস্টুটি আমার সত্যিই নেই। আপনি তাহলে কোন য্লাইটে আসছ্নে জানিয়ে দেবেন，আমরা সোজা মার্কিন ভিসা অফিসকে স্পনসরশিপ পাঠচ্ছি＇—এই বলে আমাকে অথৈ জলে ভাসিয়ে দিয়ে চাঁরা লাইন কেটে দিলেন।＂

মিছরিদা বললেন，＂গौজ্যাখুরি মারার জায়গা পাসনি！তুই বলতে চাচ্ছিস， পাসপপার্ট অফিস，পুলিস অফিস，ভিসা অফিসর্টেটি心িয়ে তুই এই শর্ট টাইমে ফরেনে এসেছিস！＂
 শরীর রয়েছে। ওই অফিসের খোদ বু⿰氵亐𠄎 যেমনি ওনলেন বঙীয় সমাজের ডাকে আমি বিদেশে যেতে চাই，সহ্তেন্র্গ্গ প্রতিঞ্রুতি দিলেন，＇আমার দিক থেকে কোনো অসুবিধে হবে না，यদি পুলিস আপনাকে তাড়াতাড়ি ছাড়ে।’ পরবর্তী দৃশ্যে হাওড়া পুলিসের কাছে আমি করজ্রোড়－দু＇দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিন।＇ ওখানকার ডি－আই－বি প্রধান দৃত্তসায়েব বললেন，＇আপনার কথা রাখতে পারলাম না！দু‘দিন নয়，এখনই রিপোর্ট পাঠাচ্ছি’।
＂সব যেন ম্যাজিকের মতন হয়ে গেলো，মিছরিদা। আমি উড়ে এসে জুড়ে বসলাম ক্রিভল্যান্ডে। তারপর পাক খেতে－খেতে এই নিউ ইয়র্কে—দুনিয়ার মানুষ যেখানে আসার স্বপ্নে মাতাল！＂
＂তা তোর বभীয় সম্মেলजের কী হলো？＂মিছরিদা জিজ্ঞেস করলেন।
＂সে সমস্ত গল্প，অনেক সময় লেগে যাবে। মার্কিনী দম্ষতার সজ্গে বাঙালি মেজাজের খাদ মিশলে যা－হয় তার নাম গিনি সোনা－বাইশ ক্যারাট। কিষ্ত তার আগে আপনার কথা বলুন।＂

মিছরিদা বললেন，＂ওরে হতভাগা，এটা তোর হাওড়া－কাসুল্দে কিংবা বাজ্জেশিবপুর নয়। এখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এইভাবে কথা বলা ঠিক নয়। চল কোথাও গিয়ে একটু ড্রিংক করবি।＂

শংক্র ভ্রমণ（২）—8

ড্রিংক! মিছরিদা ! এ কি কথা ऊনি আজ মহ্থার মুথে! নিষ্ঠাবান, রক্ষণশীল ভট্টাচার্য র্রাদ্মগ পরিবার, সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। তিন ভাই, পिক্যুলিয়র ডাক নাম-পাটালি, মিছরি ও বাতাসা।

মিছরিদা হাওড়ায় টোটো করে ঘুরে বেড়ান, আমাদের খুব ভালবাসেন। জোর দেন প্লেন লিভিং ও হাই থিংকিং-এর ওপর। সতি কথা বলতে কি, অফিস যাবার সময় ছড়া মিছরিদাকে আমরা শহরের কোনো জায়গায় ফতুয়া এবং লুঙি বাচদ অन্য কোনো ড্রেসে দেথিনি। আমরা বলতাম, হাওড়া কেনোদিন কলকাতার ঘপ্রর থেকে ছাড়া পেয়ে স্বাধীন সার্বডৌম রাজ্য হলে ওই ফতুয়া এবং লুভিই হবে আমাদের ন্যাশনাল ড্রেস। আমি মানসচদ্ষ দেখলাম, ফতুয়ালুঙি পরে ম্যানহাটানের বার-এ বসে আমি ও মিছরিদা ড্রিংক করহি।

মিছরিদা কিত্টু একদু হতাশ করলেন। "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রকৃত সেবাইত আমরা—মদের লাইনে যাবো না। আমরা ড্রিংক করবো কোকাকোলা অথবা কফি!"
"হোয়াট অ্যাবাউট চা?" আমি জিজ্⿰েস করি
 এই নিউ ইয়র্কে এসে বুঝতত পারলাম, কেন শ্বী পি. সি. রায় বলততন, চা পান
 निয়ে আসতাম, লোকে বুঝতো চা বা"
 পয়সার কোো অভাব নেই রে! এসেই এক ডাক্তরের দুটো ছেলের পেতে দিয়ে দিয়েছি। কিছুতেই ওনলো না, গামছায় তিনশ ডলার বেঁেে দিয়েছে। কি করে ঘরচ করবো বুব্েে উঠতে পারছি না।"

মিছরিদা বললেন, "তোর যদি জানাশোনা কোনো ছোকরা পুরোহিত থাকে তে পাঠিয়ে দে। এদেশে ইু-পাইস করবে।"
"কিি্ট গ্রীন কার্ড?" आমি জিজ্জেস করি।
"হিন্দু ধর্মটা বে হাই-টেকনলজি তা বোঝাতে পারলেই স্পেশাল সুযোগ পেয়ে যাবে। তাছাড়া এদেশের বাঙালি মেয়ে বিয়ে করলে তো কোনো কথাই নেই। মেয়ের বাপরা এতোদিন দেশ থেকে ডাক্তার ইমপোঁ্ট করহিল। এখন সেগুড়ে স্যাঙ ! ইন্যিয়ান ডাক্কার কিদ্মেতে আমেরিকান লাইসেে পাচ্ছ না। পাবে কী করে? এখানকার ডাক্তারি আর ওখানকার ডাক্তারি তো আকশপাতাল उফাত হয়ে গিয়েছে। ফলে গ্রীন কার্ড-হোল্ডার বউ থাকা সর্বেও ইভিয়ান ডাক্তারবাবু এখানে নাইট দারোয়ানগিরি কিংবা দোকানে চাকর-বাকরের কাজ করছে। আর এই সব আমেরিকয়় বড় হয়ে-ওঠা বাঙালি মেয়েদের কথাও কী

নলি！একটা কমবয়সী পুরুত দেশ থেকে আনলে তার গৃহিণী হিসেবে অনেক বেশি সুথে থাকবে।＂

মিছরিদা কোকাকোলা অর্ডার করলেন।＂যদ্দিন এখানে আছিসি，একটু খেয়ে নে। দেশে তো ও－জিনিস পাবি না। আর এই কোকাকোলার স্বাদ যার ভাল লেগেছে তার প্পাড়া মুখে আর কিছু রুচবে না। বাহাদুর কোম্পানি বটে—কোলায় কী মেশায় তা কেউ এখনও ফাঁস করতে পারলো না। গোপন ফর্মূলায় ‘বিশ্ববিজয় করলো।＂

মুখ বেঁকালেন মিছরিদা，＂দ্যাখ，আমেরিকানরা বোকা। ওরা যদি সম্রাট অশোকের পলিসিটা মন দিয়ে স্টাডি করতো তা হলে গায়ের জোরে দুনিয়া কনট্রোল করার স্বপ্ন না－দেনে কোকাকোলা দিয়েই বিশ্ধবিজয় করতে পারতো। সম্রাট অশোক তো এই লাইনকেই বলেছিলেন ধর্মবিজয়।＂

মিছরিদা কলকাতায় এক প্রাইভেট অফিসে মাঝারি কাজ করেন। অবসর সময়ে একটু－আধটু পুরোহিতগিরি চলে।＂সাত পুরুষের লাইসেন্স，ইচ্ছে করলেই．ফেলে দেওয়া যায়নারে।＂
＂এবার বলুন，আপনি হঠাৎ আমেরিকায় ？＂（〇）
＂প্র＜েশনাল কাজে，তোরই মতন，＂গঙ্ক্রী＜্বীবে ঠোঁট বাঁকালেন মিছরিদা। ＂তফ্সাতের মধ্যে，তুই একটা টেলিফোর্ণিলিই চলে এসেছিস，আমি পরপর
 াতাসাকে চিনতিস，যার ডাকনা্রঈনাদি। এখানে অ্যানডি হয়েছে। অনেক বছর নয়়ছে এখানে মেমসায়েব বিয়ে করে। আমদের সঙ্গে তেমন একটা যোগাযোগ「ছল না। বছরে এক－আধখানা চিঠিচাপটা চলতো। সেই অ্যানডির মেয়ে সমথ্থ ？য়েছে，বিয়ের ঠিকঠাক। মেয়ের ইচ্ছে একেবারে বাঙালি মতে বিয়ে হোক।
＂তা সেই খবর পেয়ে আমরা লিখলাম，পাত্রী নিয়ে দেশে চলে এসো। নরযাত্রীও আসুক পিছ্র－পিছ্র। এখানে এই ধরনের বিয়ে এক－আধটা হচ্ছে। সায়েবরা মন্তর－টন্তর পড়তে পেলে খুব খুশি হচ্ছে। কিষ্তু বাতাসা লিখলো খুব বড়লোকেরা ওই ধরনের বিয়ে দেশে গিয়ে দিচ্ছে। বরযাত্রীরা গিয়ে উঠছে ஈলককাতার ওবেরয় গ্র্যাশ্ডে，ওখানকার রাজকীয় বলরুমেই ছাদনাতনা হচ্ছে। । か＇্ট বাতাসা অত খরচ করতে চায় না। তখন ঠিক হলো দেশ থেকে পুরুত ＊

এরপর মিছরিদা যা বললেন তা এই রকম ：পুরোহিতের বংশ। সুতরাং 1．円ानো অসুবিধে নেই। প্রথমে দাদাকে（यাঁর ডাকনাম পাটালি）ধরা হলো। भাচালিদা নিষ্ঠাবান ভট্টাচার্য ব্রাম্মণ। রাজি হলেন না। বললেন，ম্লেচ্ছ সংসর্গে －॥৩｜সার সবই তো নষ্ট হয়েছে，এখন আবার হিঁদুয়ানি কেন？স্সস্ত্যয়ন করে

দোষটোশ কাট্টের নেবার প্রস্তাব উটেছছিল।এমন কিছু সিরিয়াস ব্যাপার নয়, সেই আদিযুগ থেকেই হিন্দুরা তো হিনট দিচ্ছেন--স্ত্রীরড্রং দুষ্ֵুলাদপি। বাতাসার বিদেশি বধুটি সত্যিই রত্নবিশেষ। কিত্ঠু পাটালিদা সাহস পেলেন না।

जগত্যা মিছরিদা সাহস দেখালেন।"বড্ড মিষ্টি মেয়ে আমার এই ভাইবিট। পাজি, পুরোহিতদপ্পণ ইত্যাদি ব্যাগে পুরেই সোজা চলে আসতে হলে।। ঠিক হয়েছে ছোটভাই নিজেই সম্প্রদান করবে, আর আমি পুরোহিতগিরি করবো। आমি তো অন্তত শদ্দেড়েক বিয়ে দিয়েছি।"

মিছরিদা জনালেন, "এসে হাজির হয়েছি। কিদ্ত বিয়ে এখনো হয়নি, দিন কয়়ক বাকি। সেই সময়টা একটু ঘুরে নিচ্ছি। দেশটা দেখলে আমার ঢোখ জুড়িয়ে যায়—তুই এদের সম্বন্ধে লিহে যা খてের পর খఆ। বাহাদুর জাত বটে। এমনভাবে এদের জীবন দেখবি এবং এমনভাবে লিখবি যাতে আমাদের দেশের ছ্ছ゙ঁড়ারা ভিরমি খায়! এই দেখ না, আমার কেসট-দেশে ঢো পুরুতের বৃত্তি উঠে যেতে বসেছে, সবাই রেজিস্ট্রি অফিসে গিত্যে বর-বউ হবার জন্যে ছৃফফট করছে। আর এখানে আমার হবু ভাইবিজামাই রিং ককরছে হিন্দু প্রিস্ট-এর সন্সে নম্বা ডিসকাশনের জন্যে। বলঢছ রিহার্শালে জ্ণীাঁ নেই তার। দেশ থেকে ম্যারেজের কোেো ডিভিও টেপ নিয়ে এসেঘ্গে ל্রিনা ফর ট্রেনিং পারপাস। আমি কোন্ লম্জায় বলি, ওরে বাপধন, দেরে বিবয়ে দেখলে ঢোমার এই ধরনের বিয়েতে অরুচি ধরে যাবে। বাঙাল্রি ফ্রেবাড়িতে সবাই থেতে এবং খাওয়াতে
 সাইজের বাচ্চা ছড়া কেউ শেন্নে না।"
"মিঘরিদা, এদেশে যা-যা দেখছেন, দু’একটা পশ্যেন্ট এই অধ্মকে দিন। आমি একেবারে ভেসে-ভেসে বেড়াচ্চি-এই কদিনে কী এমন দেখবো যা দেশের পাঠকের পাতে দেওয়ার মতন হবে?"

আমার কাতর আবেদন কর্ণগোচর হওয়া মাত্র ধ্যানের ভঙ্গিতে চোখ বুজলেন মিছরিদা। বললেন, "তুই আমকে ‘কোট’ কর-আমি বলছি ওয়ার্লডে আমেরিকার মতন গ্যেট দেশ নেই। এখানে আসবার পথে আমি ফরাসিদেশ এবং ইংনভ্ডে এক-একদিন কাটিয়ে এসেছি।"

आমি জনতত চাইলাম, ক্কে এমন কথা শ্বতঃ্প্রোদিত হয়ে মিছরিদা বলছেন ? আমেরিকার বিপুল বৈভব আছে বলে ? বিরাট বিরাট কমপিউটার আছে বলে ? হট করে বোতাম টিপে মহাশুন্যে যানবাহন পাঠাতে পারে বলে ? মিছরিদা আমার কथা ওনছ্নে, কিষ্তু ইমপ্রেস্ডে হচ্ছেন না। "এসব তো অজানা নয়, দেশে থাকতে থাকতেই পড়েছি।"
"তা হলে, মিছরিদা, আপনি কি লক্কপণাস্তু, আণবিক অস্ত্র, তারকা যুদ্ধ

ইত্যাদির প্রসঙ্গ তুনছেন?"
"‘ছোটখাট সাইজে ওসব যন্ত্র আমরা ইভিয়াত্ত তৈরি করতে শিখখছি রে! u্যদও দু-একখানা মিসফায়ার হয়ে যায়।" মিছরিদা এথনও আমর কথায় সষ্টৃঞ হচ্ছেন না।
"এখানকার মননুযরা আপনাকে তাহনে মজিয়ে দিয়েছে। ভাবী ভাইঝিজাইয়ের দেশকে আপনার ‘সারা জাহা সে আচ্ছ’’ মনে হচ্ছে স্রেফ বাৎসল্য রস থেকে!"

চোথ বুজেই মাথ নাড়লেন মিছরিদা। "আমরা হাওদা-কাশতন্দের লোকরা হানড্রেড পারসেন্ট স্বদেশী। আমরা জানি, চাস্স প্নেই এখানকার সরকার আমাদের সরকারের পিছনে কাঠি দেয়, আমাদের শভুদের টাকাপয়সা জোগায়—তবু এবার আমি নিজের চোখে দেথে নিশ্চিত্ত হলাম গ্রেটেস্ট কানট্রি বলতে 'ইউ-এস-এ’কেই বোঝায়।"
"তাহলে বলছি, আপনি এদেশের হাসপাতালওলো দেখছেন। ক্রিভল্যাভু ক্রিনিক দেথে আমার নিজের চোখই তো ছানাবড়া। ঔখানে বাঙালি মহিলা তভা স্সন পাকড়াশীকে দেখে আমার বুক তো গর্ব্বে(ৃ)শ্শ উঠলো।"

মিছরিদা গারবার পাত্র নন।"আমেরিকান্ৰ্রেপাতালে চোখ দু"বার ছানাবড়া
 ২৷ট উইক থাকলে তখনই হাসপাত্থা রি-অ্যাডমিশন!"

গভীর চিন্তার ড়বে গেনেন ম্মিহরিদ।। "আমি ঠিক করে এসেছিলাম, পরের মাখ ঝাল খাো না। নিজে চেক করবো সব কিছ্ম—স্বামী বিবেকানন্দ তো সাবধান করে দিয়েছিলেন, খাজা আহাম্মকের চোথে বিদেশকে দেখবে না।巾াজিও তাই-লাস্টদশ বারো দিন তিনটে স্টেটে আমি শত-শত এব্সপেরিমে:ট কার বিম্ময়ে অভিভৃত হয়েছি।"

এবার আমার মুখের দিকে তাকালেন মিছরিদা। "আমাদের অফ্সিসের |भলকিংনন সায়েব আমাকে মূপি-ছূপি বলেছিলেন-এ জেন্টলম্যান ইজ নোন গাই হিজ তজ-জ্রুতের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, কে কেমন তদ্রলোক। ৬৬মনি এ নেশন ইজ নোন বাই..." आবার থামলেন মিছরিদা। "আমি অযিসের স্ােটারি ডিপার্টমেন্টে কাজ করি তাই সহজে জাতটার মহর্র বুঝতে পারলাম। প্রা|্ ধিভিন্ন জায়গায় চাল্স পেলেই অণ্তত শ তিন্নেক টয়লেট ফ্লাশ টানলাম। -小াক কাগ ইডিয়ার কেউ বিশ্পাস করবে না, প্রতিটি ফ্যাশ কাজ করনো। প্|শ|সोতে এমন দেশ থাকতে পারে, আমার কপ্পনাতেও ছিল না। ইভিয়াতে 1.मান্গা পাবলিক বাথরুমে ফ্সাশ কাজ করতে দেখেছিস তুই ? পিলকিংটন সায়েব

ভেবেচিন্তেই বলেছিলেন, এ নেশন ইজ নোন বাই ইটস্ টয়লেটস্-বেঁচে থাক ভাই এই দেশ। লাখ-লাখ বাইরের লোক ঢুক্ক্যেছে, তবু ফ্মাশ চালু রাখার অসাধ্য সাধন করেছে।"

গौইয়ার মতন কোকের পরে আমরা কফির অর্ডার দিয়েছি. মিছ্রিদাকে
 দাাষ্ট না-থাকলে এখানকার কেনেন খবরের কাগজের অফ্সিসে আপনি চাকরি भाবেন না!"
"यারা কুমুম হতে চলেছে তাদের দোষ ধরতে নেই। কিত্তু তুই যখন নাছেড়েবাদ্দা তখন একটা স্টেমমেন্ট নে : জন্মাবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ জায়গা এই ইউ-এস-এ, আর মরবার পক্ষে ইভ্যিয়ার এখনও তুলনা নেই।"
"সব দেশের লোকই তো বলে সার্থক জনম মাগো, জন্মেছি এই দেশে।"
"এক দেশে জন্মে আর এক দেশে পেটের তাগিদে যাওয়ার মতন দুঃখ কিদूতত নেই। আমরিকায় যূমিষ্ঠ হওয়া মানেই গ্রীন কার্ড নিয়ে জমম্মগ্ণ করা—সে তোমার বাবা-মা যে-দেশের নাগরিকই হোক না। ঔনলাম, তাই
 দেবার জন্যে তাড়াহড়ো পড়ে যায়। এদেলৌেক্রে। বেবি হওয়া মানেই-অন্তত
 আসাব সযোগ রইলো।"
"ওঃ, মিঘরিদা, আপনি বাঘার্রী গোপন থবর জোগাড় করেছেন ! পৃথিবীর যত কার্ড আছে তার মধ্যে এখন্ মহামূন্যবান এই গ্রীন কার্ড-সারা বিশ্বে এই সবুজপত্র পাবার জন্যে হাহাকার।"

মিছরিদা হাসলেন, "আমি এসবের মাহাষ্য বুমতাম না। এখানে এসে ক’দিন পাড়া বেড়িয়ে আমার ঢোখ থুলে গেলে।। পাকিস্তানী বল, বাংলাদেশী বল, শ্রীলক্কাবাসী বল, ইভ্ডিয়ান বন গ্রীন কার্ডে কারও অরুচি নেই। এই কার্ড পাবার জন্যে কোনো কষ্টই কষ্ট নয়।"

এরপর মিছরিদা আরও দু’এবটা গল্প বললেন। "সেদিন হঠাৎ পাইকপাড়ার আকবরের সন্গে এই নিউ ইয়র্কেই দেখা হয়ে গেলে।। খুব কিদ্বি-কিদ্টু করতে লাগলো। তবু ছাড়লুম না, গেলুম ওর বাড়িতে। খুব ছোট বাড়ি। বললুম, ঢুমি না জার্মানিতে ছিলে ?"

পাইকপাড়ার আকবর প্রথমে কিছুত্তে মুথ খুলতে চায় না। তারপর মিঘ্রিদা या জানতে পারলেন, জর্মানিতে থাকা আকবরের পক্巾 প্রায় অসষ্ঠব হয়ে
 হাজ্জির হলো। মার্থাপছ্ু কয়েক হাজার ডলারের বিনিময়ে রাতের নৌকেে বাহামা
!.থকে ऊ্যোরিডায় নামিয়ে দিয়ে যায়। ভারতীয় অথবা বাংলাদেশী বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীর জীবন এইভাবে ঔুর হয়। তারপর জনারণো মিশে যাবার জান্যে অনেকে নিউ ইয়র্কের মতন বড় বড় শহরে হাজির হয়।

আইনের হাত থেকে াঁচবার জন্যে অবশাই উকিনের শরণাপন্ন হতে হয়। রাতকে দিন করতে আমেরিকান উকিল্ল অন্য কোন্ো দেশের উক্কিলের থেকে কম যায় না। মক্কেলের টাকা थাকলে তারা পলিটিক্যাল অ্যাসাইনামের মামলা ওরু করে দেয়। এখানে একটা সুবিধে, মামলা করলে তার নিষ্পতি না-হওয়া পর্যশ্ত কোনো আশ্রয়প্রাথ্থীকে বিতাড়িত করা যায় না। উকিলবাবু চেষ্টা করেন রাজনৈতিক आख্রল়ের মামলা যাতে দীর্घস্शায়ী इয়।

আকবর ওসব হাসামায় যায়নি। ওর ঘরে গিয়ে মিছরিদা এবাু অবাক হলেন। রাস্তায় আকবর বললো, সে ব্যাচেলার। অথচ ঘরের সর্বশ্র মেয়েদের র্রা ও প্যাস্টি নুলছছ একদ্ অশোভনভাবেই।

ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগঢে না মিছরিদার। নিউ ইয়র্কের ছেলে হবার আগে আকবর জো পাইকপাড়ার ছেলে ছিল, এরকম নির্লষ্জ তো হবার কথা नয়!
 (ছকরা। ইমিগ্রেশন ম্যারেজ ছাড়া উশ্শ্ধে ছিন না। হাজার তিন-চার ডনার
 बরে—আমেরিকান ললনার বিক্রেপ্গা স্বামীকে কে দেশছাড়া করে? পৃথিবীর भর্ব্র ঘরজামাই-এর স্পেশান স্ত্যাটাস! এই কাগুজে বউ প্র<্যোজনে ইমিগ্রেশন জাদালতে তোমার পক্কে সাক্ষী দিয়ে আসবে।

আকবরের রউ কি কাজকর্ম করে জানতে চেয়ে খুব লজ্জা পেয়েহিলেন「ঘঘরিদা-‘কাজ’ করে, কলগার্লের।

মুশকিল হলো ইমিগ্রেশন ইনেসপেক্টরের নিয়ে। তারা মাঝেমােে হামলা ষরে, সরেজমিনে তদণ্ত করতে আলে, কেমন ঘর-সংসার হচ্ছ। সেই জন্যে বাড়িতে মেয়েদের জামাকাপড়, অত্তর্বাস বেশ কিছू পরিমাণ থাকা প্রয়োজন। आর প্রয়োজন কিছू চিঠিপজর-অভ্তত খামের ওপরইুকু, यাতে বউ-এর নাম এবং ঘরের ঠিকানা লেখা আছে।

মিছরিদা বললেন, "বেচারার হয়েছে উভয়-সক্কট। থাকার পাকাপাক্ত ব্যবস্থা इলে কাগুজে বউকে তালাক দিয়ে সে নিজ্রের ঘরসংসার পাতবে। কিট্ট এখন サ সষ্ভব নয়। बাওুজে বউ তাল বুঝ্েে বেেকে বসেছে। সে প্রতি মাসে বাড়তি जनশ ডলার আদায় করছছ। नা দিলে এখুনি পুলিশকে সব বলে লেশছ়াড়া করে (4ल41"

বেচেরা আকবর ! সে দুটেে কাজ করে—দিনের বেলায় রেঙ্ডোরাঁয় এঁটোকাটা পরিষ্কার, তারপর কয়েক ঘন্ট ঘুমিয়ে নিয়ে গ্যাস স্টেশনে গাড়িতে তেল ভরার রাত-ডিউটি।

মিছরিদা জানালেন, "আকবর ছেঁাড়াটাকে বললাম, ফিরে চল পাইকপাড়ায়। কাগজজে বউয়ের অপ্ররে পড়ে এমনভাবে জীবনটা নয়ছয় করার কোনো মানে হয়! কিন্ত্ত গ্রীন কার্ডের নেশা ওকে চেপে ধরেছে। একদিন ওর আইনের সমস্যা মিটবে—তथন অন্য অনেকের মতন সে-ও গাড়ি চাপবে, বাড়ি কিনবে এবং কপালে থাকলে আসলি মেমসায়েব সাদি করবে, তথন সুথের শেষ থাকবে না।"

মিছরিদা এরপর বললেন, দদুদিন আমি এক ডিপ্নো্যাটিক অফিসারের বাড়িতে অতিথি ছিলাম। अঁদের রাষ্ট্রদুতের মর্যাদা। সেখানে এক ড্রাইভার ছিল-নাম চি চে। ভগবান জানে দক্ষিণপ্র্ব এশিয়ার কোন্ দেশ থেকে এসেছে—বোধহয় ভিয়েতনাম।"

এই ডিক্লোমাট কিছুদিন আগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেেন এখানেই, তবে নিজের দেশের ছেলের সঙ্গে। গৃহিীী বললেন, বর বউকে চি চো-ই ড্রাইভ করেছিল
 খুব খুশি। কিষ্তু হঠাৎ বলে বসলো, বেবি চাই্র তাড়াতাড়ি-এবং এখানেই। ভেরি ওড প্রেস টু গ্যাভ বেবি।
 কিছু বলতে পারলো না।"

মিছরিদার সংযোজন : "জান্নিস তারপর একদিন গাড়িতে এই উচ্চশিক্ষিতা গৃহকর্ত্রীর সন্গে ফিল্জফি আলোচনন করছি। আমারও তে ফিলজফি অনার্স ছিল। গৃহকর্ত্রী গাড়ি থেকে নেমে যাবার পরে চি চো হঠাৎ আমার সত্গ ওয়ের্স্ত্ন ২িলজজফি সম্বল্ধে আলোচনা আরষ্ভ করলো। আমি তো অবাক।"

মিছরিদা তারপর শোনালেন, "চি চো নিজের দেলে দর্শনশাস্ত্রে এম-এ করেছিন। ওইসব ডিত্রি নিয়ে কোন দুঃچে যে বাছাধন এই দুর দেশে ড্রাইভারি করতে এলো!"

তারপরের থবরটা দুঃথথর। চি চো বিয়ে করেছ্লি।একটি মূক ও বধির পুত্রের জন্ম ইওয়ার পরে স্বাীী--্ত্রী দিশেহারা হয়ে পড়লো। গরিব দেশে সুস্থ মনুমেরই কোনো মূল্য নেই—বিকলাগ মানুষকে কে দেথবে? রোঁখবর নিয়ে চি চো জেনেছে, প্রতিবন্ধীদের শিষ্পা ও স্বাধীন জীবনযাপনের পক্ষে আমেরিকাই হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ। তাই সে বছ কষ্টে নানা পথ ঘুরে এখানে পালিয়ে এসেছে। একদিন নিশ্চয় সে এখানে সসম্মানে বসবাসের সুযোগ পাবে, তখন তার প্রথম কাজ হবে ডেফ অ্যাল্ড ডাম্ব ছেলেট্টিকে এবং তার মাকে এদেশে নিয়ে আসা।

ছেলেটি এখানে পড়বে, তারপর কমপিউটরের কাজে ঢুকে যাবে—চি চো মরে যাবার পরেও তার কোনো অসুবিধা হবে না।

ইতিমধ্যে অবশ্য বেশ কিছু মুশকিন রয়েছে। বে-আইনীভাবে যারা এদেশে প্রবেশ করেছে তাদের পক্কে এ-দেশে থেকে যাবার সব চেয়ে সহজ উপায় কোনো বিদেশী কৃটটৈতিক অফিসে কাজ নেওয়া। এদেলের এমপ্ময়মেন্ট সংক্রান্ত আইন-কানু ওঁরা মানতে বাধ্য নন। কে৬ এমব্যাসিতে কাজ করছে এই সার্টিফিকেট দেখলে পুলিশ তাকে স্পশ্শ করতে সাহস পায় না।

মিছরিদা বনলেন, "অমার চোখ খুলে গেলো, ব্রাদার। বিদেশ-বিয়ঁইতে এসে অলাগা সস্তানের প্রতি এমন অসাধারণ जালোবাসা দেখবো তা কষ্পনা করিনি। আমার বুঝ্রে কোনো অসুবিধে হলো না, কেন.চি ঢো বিয়ের দিনেই কনেকে বলেছিল, ছাভ বেবি কুইকলি। চি চোর ছেলেট যদি এখনে ডৃমিষ্ঠ হতো তাহলে বেচারার কোনো কষ্টই থাকতো না।"

আমি এবার ঘড়ির দিকে তাকালাম । হাতে এখনও কিছू সময় আছে। মিছরিদা বিদেশের মাট্টিতে দেশের লোককে পেয়ে তাব্কৌীড়তে চাইছ্নে না।


 অংশটা তো পরিষ্ষার হচ্ছে না

মিছরিদা বললেন, "ওই সাব্বজেষ্টা বেশ জটিল। ব্যাপারটা বুঝতে হলে তোকে আমার সন্গে এখনই এবাদু বেরুতে হবে।"

ম্যানহাটানের চয়ের দোকানে (থুড়ি ! কফি বার-এ) বসে বাজে শিবপুরের క্রাদ্মণ সন্তান মিছরিদার মুখের দিকে আবার তাকালাম। বুকের মধ্যে একইু ধুকপুকুনি রয়েছে—খোদ মার্কিন মুলুকে ভাগ্যলস্ষ্মীর এই ভদ্রাসনে আমরা দুই হাওড়ীয় ব乡স্তান যে রং-ফন্টের মতন বিরাজ করহি তা কি সায়েবদের দৃষ্টিগোচর হচ্চে?

প্রুফ-রিডিং-এর ভাষায় রং-ফ্ট-ট-এর উম্মেখ করায় মিছরিদা জাতীয়তাবোধে উদ্mীপু হয়ে উঠলেন। ঠোট উল্টে চিবুক শক্ত করে তিনি বললেন, "মেক নো মিসটেক—এরা যদি স্মলপাইকা হয়, তা হলে আমরা ইল্ডিয়ানরা অবশ্যাই পাইকা। এরা যদি লিকলিকে ‘রোমান ফেস’ হয় তা হলে আমরা বোন্ড।"

আমার নিবেদন, 'দুষ্টজনরা বলে, আমরা হলাম ‘ইটালিকস’। অর্থাৎ কিন্না সায়়বরা সোজাসুজি মানুষ—আমরা একটু বাঁক!"

মিছরিদার মধ্যে এই মুহ্রেত্তে গভীর আঘ্মপ্রত্য!।"আমরা হলাম কিনা প্রাচীন

সভ্যতার প্রতিনিধি—ওন্ড সিভিনাইজেশনে মানুষের মন অনেক জটিল ভাবনার ধারক হয়! যারা 'কালকা যোগী’ তারা সব কিছু বুঝেে উঠন্ত পারে না-ট্যাকের জোর তাদের যতই থাকুক! সুতরাং ওরা তে আমদের বাঁকা দেখবেই। কিষ্ত দেখবি সমন্নয় শক্তি যদি কারও থকে সে আমাদের। আমরা অতি সহজে ডূডুও খাই টামাকুও খাই—সায়েবরা পারে না।"

এবার আহ্রান জানালেন মিছরিদা, "চল্ একটু হাঁটা যাক-জুতোর হিল খইয়ে একইু চরে না বেড়ালে দেশ দেখা যায় না।"

আমরা দু'জনেই শিবরাম চক্রবর্তীর অমরসৃষ্টি হর্ষব্ষনও গোবর্ধনের মতন বিরাট নিউ ইয়র্ক শহরের লীলাখেলা দেথে তুত্তিত হয়ে যাচ্ছি। "বাড়িওুলোর ডগা দেখার চেট্টা করিস না-বিদেশ বিভূঁইয়ে ঘাড়ে সটকা লেগে গেলে কে দেখবে?" মিছরিদা সাবধান করে দিয়ে বললেন, "গগগনমৃ্বী প্রাসাদ নয়, স্রেফ আকাশের পেটে চাক্র মেরে তার মধ্যে মাথা ওঁজে দিয়ে বাড়িওুেো আরও ওপরে উঠে লিহ়েছে।"
 " মোক্ষম জায়গা এই সেন্ট্রাল পার্ক-এখাঁ্ত্র্দ্মু সাবধানে ঘুরতে-ফিরতে বলেছে আমার মেমসায়েব ভাইবউ।"
 খেয়ে গুম হয়ে বসে আছে- মাতাল হয়ে মেয়েমানুষ নিয়ে মাতামাতি করছে—আবার কেউ আপন মনে প্রভू যীখর ওুণগান গাইছে। মিছরিদা বললেন, "এইখানে কেত্তন গেয়েই তো আমাদের एগলি সাহাগঞ্জ্রের ভজ্তিবেোন্ত (অভয়চরণ দে) বৃদ্ধবয়সেও যে বিপ্পবিজয় করা যায় जা দেথিয়ে দিলেন। বাঙ্গলিদের সব আছে, ওুধু থिংক বিগ-এর উদ্দীপনা নেই। ছইপাশ ন্যাকামি এবং অবিশ্ষাসের গপ্গে না-লিতে তোরা বাঙালিকে একইম সাখনা ঔষধানয়ের সঞ্জীবনী সানসা খাওয়া। বল, তোমরা বাঘের বাচ্চা-কেন্ন ভেড়া সেজে ব্যাব্যা করছো? তোমরা কি কর্নেল সুরেশ বিশাস, নরেন্দ্রনাথ দত্, যতীদ্দ্রনাথ মুথার্জি, সুভাষচন্দ্র বসু, ভক্তিবেদাত্ত, কালীী্রসাদ চন্দ'র নাম শোনোনি?"
"লাস্ট লোকটি কে দাদা?"
"তোরা লেখক হয়েছিস কিস্ত্র লেখাপড়া করিস না ! কনিকাত নিবাসী বা৷ু রসিকলাল চন্দ মহাশফ়ের পুত্র বাবু কালীী্রসাদ-ঠাকুর রামকৃষ্ষের সংস্প্পশে এসে যিনি অলেদান্দ্স' হলেন। এই নিউ ইয়ার্কে হাজির হয়েছিলেন ১৮৯৭ সালে—বিদ্যাবুদ্ধ এবং সাধनায় आমেরিকননদের তিনি তাক লাকিক্রে দ্র্য়ছিহেন।"

মিছরিদার সাজসজ্জা এই সেন্ট্রাল পার্কের পরিবেশের সন্গে বেশ মিশে ‘ায়ুহে। চৌকো চৌকো ডিজাইনের ব্রাউন টুইডের কোট পরেছেন, সেই সল্গে ম্যাচিং দ্রাউজার। নিজেই বললেন, "দেশে আমার ভাবমৃর্তির সল্গে মিলছে না তো? আমি এখন সমন্বয়ে বিপ্ষাস করি। এসেছিলাম ব্রাদ্মা পুরোহিতের বেশে ধুতি পাঙ্জাবি পরে, সন্গে নামাবনিও এনেছি-কিন্তু মেমসায়েব ভাইবউ ডিপার্টেে্টাল স্টেরের নিয়ে গিয়ে এই সায়েবী সাজ কিনে দিলো। কিক্ুু যেটা তেকে বলতে চাইছিলাম, পুরনো সিভিলাইজেশনের লোক বলে আমরা সহজেই সমম্রয় করতে পারি। কোট-প্যান্ট পরে সায়েব হয়েছি বটে, কিষ্ত গলায় পৈতা ঠিক ঝুলছছ। আজ সকালে তে মজার কাত। এক অফিসের ট্য়েটে গিয়েছি ওখানে একটু পরে আমাকে নিয়ে টানাটানি-ইন্টারভিউ দিতে হলো। ওদের কিউরিয়সিটির কারণটা বৃঝতে পারছ্সি তো? ইউরিন্যাল ব্যবহার করার
 ডিসিপ্রিন কথনও দেথি|শ। বললম, ব্রাহ মিন হওয়া সহজ নয়, অনেক ‘যাপা’ সামলাতে হয়। তবে সে পরোাহতের মর্যাদা পায়ে"



 প্রতিষ্ঞ করেছিল, বিদেশে বিষ্দ্র কিছ্ করবে না। সেই বেচারা এই বিদেশে ঈষরের লীলাখেলায় কমবয়র্সী কিন্তু বিদুষী মেমসায়েবের নজরে পড়লো। নিজ্জের মনেও যখন দুর্বলতা আসছে বুঝলো আমার ভাই, তখন ভীষণ অবস্থ। দিনের পর দিন মেমসায়েব বাফ্ধবীর সক্গে সে ঘুরজে, প্রবল আকর্ষণ বোধ করজে, কিল্ুু দেছ স্পর্শ করার প্রশ্নই ওঠঠ না। মেমসায়েবও এমন পুরুমমানুষ কখনও দেথেনি-ডেটিং-এ যায়, কিষ্ম দুরप্ধ কমায় না।"

মিছরিদা বললেন, "তুই এথন গপ্পেটট্রো লিখিস, প্রাপुবয়স্ক হয়েছিস, ব্যাপারটা জেনে রাখ-পরে কোথাও লাগাতে পারবি। প্রতিষ্ঞার সজ্প প্রত্যাশার দ্বন্ঘ হলে মানুষ কীভাবে জুলে-পুড়ে মরে তার একটা নমুনা পাবি। আমার ভাইয়া তো টান-পোড়েনে পড়ে তার এক বাউল్লূলে বফ্ফুর কাছে নিজ্ের সমস্যার কথা খুলে বললো। সে বব্ধু পরামর্শ দিলো। ' যস্মিন দেশে যদাচার।' এদেশে বিয়েথা করতে হলে প্রেম-টেম করতত হয়। প্রেম করতে হলে এই সমাজে একমুআধঁু দেহ স্পর্শ প্রয়োজন। তুমি ব্যাচেলার লোক, তোমার বাষ্ধবীও অপরের বিবাহিত নয়-সুতরাং কোথাও কোনো অনায় নেই। প্রজাপতির নাম করে প্রাণের ইচ্ছাকে একদু প্রশ্রয় দাও।"
 আসল সমস্যাটার দিকে আলোকপাত করলো। এদেশের প্রত্যেক মেমসায়েব বীফ থায়। গোখাদিকার দেহস্পর্শ করা মানেইই ঢো গোমাংস ভক্ষণ করা। নিষ্ঠাবান ভট্চার্য্য ব্রাম্মাের সন্তানের পক্ষে এই অধঃপতন কল্পনা করাও কষ্ট। আমার ছোটভাই এতোখানি নিষ্ঠাবান মে সে-বেচারা মেমসাশ্যেবের সঙ্গে দেখা করাই ছেড়ে দিল। কারণ ডেটিং-এ বেরুনে ইন্দ্রিয়গলি যদি স্পশ্শসুথের জন্যে কাতর হয়ে ওাে।"
"आহা! তাহলে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হলো না।" এরু আগে পটলদার মেমসায়েব বউয়ের ব্যাপারে ঈনেছিলাম, স্রেফ সার্ভিস প্রিভির স্যানিটারি কারণে এডিথ মেমসায়েব শাওড়ির ঘর ছেড়ে চলে এলেন, ইళ-ওয়েষ্টের সফল মিলন হলো না। এবার জনছি নিষিদ্ধ মাংসভোজীর শরীরও নিষ্ঠাবানের পক্ষে নিষিদ্ধ-স্পর্শ থেকেই সবরকম সংক্র্মণের শরু! ভাল একটা গল্প হবার সজ্রাবনা রয়েছে, যদিও এদেশের লোকরা বলবে, ইফিয়ান হিন্দু শে কতটা ধর্ধাা্ধ এবং আচার বিচারের অনুশাসনে কীভবে বন্দী তার প্রমাণ এই তরুপ-তরুণীর প্রনয়-ব্বর্থত।"



 কিন্তু মেন ব্যাপারে এর কোনো ঔরুু্ত নেই—কারণ হিন্দুমতে বলুন, ঐীষ্টীয় মতে বলুন, স্পর্শহীন বৈবাহিক মিলন তো সষ্তব নয়।"

মিছরিদা অধৈর্য হর্যে উঠে আমাকে বকুনি লাগালেন। "জাে ধৈর্ধ ধরে আমর কথাট শোন্। বিয়ে হয়েছিল এবং সেই বিয়ের প্রথম কন্যাসন্ডানের বিবাহে প্পারোহিত্য করবার জন্যে আমি শিবপুর থেকে এথানে এসেছি, সজ্পে রয়েছে হাওড়া সিদ্বেপ্পীী কালীবাড়ির ফুল। তোদের সন্দেহপ্রবণ মন। তোরা ভাবছিস গোখাদক বাপমায়ের কন্যাকে হিন্দুমতে সম্প্রদানের জন্যে আমি এযানে এসেছি। মোটেই না।"

মিছরিদা এরপর রহস্য উদঘাট্ করলেন। গোমাংসে পরিপুষ্ঠ রমণীশরীর স্পর্শ অবশ্যু গোমাংস ভক্ষণের সমপর্যায়, এই ক্থা ভেবে ছেট্ভাই তো দূরে সরে যাবার চেষ্টো করলো। বেোরি মেমসাক্যেবব বুঝেে উঠতে পারছে না হঠাৎ কী হলো। ভট্ট্কারিয়া কি শেষ পর্যন্ত অন্য কোনো স্বর্ণকেশিনীর সংস্পর্শ্শ এলো? খুব মনে দুঃখ তার। সেই সময় অন্য বন্ধুর কাছে আসল ব্যাপারটা জেনে সে একদিন ভট্টারিয়া অর্ধাৎ উট্টাচার্যির অ্যাপার্ট্মন্টে হাজির হলো। কমন বঙ্ধুও

গেই সময় উপস্থিত। বন্ধু বললো, সমম্মযই হচ্ছে ভারত্বর্ষ্ষে শক্তিপরস্পরবিরোধী মতকে একই ধারায় প্রবাহিত করতে ইভ্ডিয়ানরা দু নিয়ার সেরা। ম্মেসায়েব বললো, "বীফ এমন কিছু প্রিয় খাদ্য নয়, ইচ্ছে করলেই্. ঢেড়ে দিতে পারি।"

কিন্তু শে-শরীর এতোদিন গোমাংসে পরিপুষ্ট হয়েছে? বক্ধু বললো, "খুব সহজ বাপার। দেশ থেকে আসবার সময় তুমি তো বোতলে করে গসাজল নিয়ে এসেছে। ওর সজে মেশানো যাক হাডসন নদী:i জল। আর্যরা এই তুখণে এলে গঙ্গ গোদাবরী যমুনার সন্গ হাডসনের জলও হয়ে উঠতো পবিত্র।" সেই জল ছড়ির়ে অস্প্পশ্য মেমসায়েবকে স্পুশ্য করা হলো এবং তার কত্যেক মাস পরেই ওঅनগ্নে বিয়ে হয়ে গেলো।
"কী হলো ? এখনও গোমড়া মুখ করে আছিস কেন ?" কোশ্চেন করলেন মিছরিদা।
"গब্পট यদি লিথি এবং কোনোক্রুমে ইংরিজীতে অনুবাদ হয়ে সায়েবদের হাতে পড়ে তাহলে খুব খারাপ ফল হবে, মিছরিদা। পকটি মেয়ের দুর্বার প্রেমের সুযোগ নিয়ে হিন্দুরা তাকে বীফ খাওয়ার স্বাধীক্ক্পু থেকে বধ্চিত করলো!"

মিছরিদা হা-হা করে হাসলেন। "আযারু পাঝেে মােে তাই মনে হতো। অনুরাগে রক্তিম কোনো রমণীকে তার ববধ্পিপ সাধ-আহুাদ থেকে বঞ্চিত করার মধ্যে কোনো বীরত্ব নেই, বরং নিষ্ধ্র অ্া আছে। কিষ্ত আমার ভাইবউ এবারে
 সমস্ত আমেরিকাই তা ত্যাগ ক্রতে চলেছে।' ভটচচার্যি বাউনের কথা যারা কানেও তুলতো না ডাক্তরের ওয়ার্নি-এ जারাই গোমাংস ত্যাগ করছ্- বীফের বিক্রি অর্ধেক হয়ে গিত্রেছে ইতিমধ্যে। এথন মাংসথখকো সায়েবদের নজর পড়েছে মাছ আর শাক্স্রির ওপর। এই রেটে চনলে বাঙালি আর আমেরিকননের আহারের মধ্যে কোনো তফাত থাকবে ন।। আমার ভাইঝিটা ফোড়ন কাটলো, 'সাধে কী গীতায় লিছেছে হোয়াট বেঙল থিংকস্ টুডে, দ্য ওয়ার্লড থিংক্স টমমরো’!"
"গীত! ওট তো মহামতি গোথলের উক্তি !"
"‘আমি কি আর তা জানি না ভাবছিস ? কিস্তু ‘্য গীতা’ থেত্ক যথন ও নিজেই কোটেশন দিচ্চে তখন দিক না—লোকে যদি একটু বেশি বিশাস করে তো করুক। বাঙালিদের সম্বন্ধে এক-আধটা जাল কথা বনার চাস্প পেলে মিস্টার অর্জুনের ড্রাইভার কিষাণজী নিশ্চয় আপত্তি করত্তন না।"

## M

মিছরিদা এবার সগর্বে মণিবষ্ধের এইচ-এম-টি র দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। বললেন, "সময়ের মাপজোকটা আমি বিদেশিচের হাত্ ছেড়ে দেওয়ার পফপাতী নই। আমার ছোটভাই বিশ বহরে যতই সাহেব হোক, হাতের দিশি ঘড়ি ছড়েনি। আমি ঢো নতুন জামাইয়ের জন্যেও দেশ থেকে এইচ-এম-টি নিয়ে এসেছি ভাইবউয়ের রিকোয়েষ্টে। বিয্যের যাবতীয় জিনিসপত্তর ইডিয়া থেকে আসুক এই ছিল ওদের ইচ্ছে।"
"পান নিয়ে আসেননি তো? একবার কাস্ট্মসের ঘপ্ররে পড়নে দেশছাড়া করে দেবে।"
"সসপুরি এনেছি বুক ফুলিয়ে। পান এখন প্রহরুব্যুয়া যাচ্ছে নিউ ইয়র্কে।
 এই পান ইল্ডিয়ার নয়। ভিয়েতনাম না ক্কৌী থেকে এসেছে।"
 यেদিন প্পৗছলাম তার পাচদিন প্রার্বীরু তাইবউয়ের দুর সম্পর্কের কাকা মারা গেলেন। কী কুক্ষণে বলেছিলাল্টি ছাজার হোক কুটুম। দাহের সময় শ্মমানে যাওয়া লোকাচার"
"দাহ কোথায়? এখানে তো মাটি দেওয়া!"
"ওই হলো। পঞ্চভুত্ লীন হবার ত্ন-চারটে রুট আছ్-হয় ভশ্যীডূত হওয়া, না হয় फ़জার্ত পওপক্ষীকে দেহ উপহার দেওয়া, না হয় গোরস্থ হওয়া।"
"আপনি ইনভাইটেড হয়েছিলেন ঢো মিছরিদা?"
शুব বিরক্ত হলেন মিছরিদা, "ওরে হতভাগা, আমি ম্যারেজের কথা বলছি না। লোকের বিপদ-আপদ্দ শ্মোনयার্রী হবার জন্যে কেউ ছাপানো রঙিন কার্ড প্রত্যাশা করে না। খবর তনলেই যেতে হরা।"

কিষ্তু দাহ, অল্শীচ ইত্যাদির ব্যাপারে ভীষণ ভেজ্গে পড়েছ্ছে মিছরিদা। "এখन বুঝতে পারছ্, এখানে কেউ মরতে চায় না কেন্ন ? যে করে হোক বেঁচে থাকাটা খুব প্রয়োজন, বুঝলি। মরার হাসামাটা বড্ড বেশি।"

প্রথমে মিছরিদiই বলেছিলেন, "দूঃসংবাদ ঘথন এসেছে, ঢখন তালুইমশাইয়ের বাড়িতে কাকিমার সঙ্গে দেখা করে আসা যাক।"

প্রথম ধাক্কা ওখানেই। মিছরিদা ওুনলেন, এখানে কেউ নিজের বাড়িতে মরে না। মৃত্যু হয় রাস্তায় পথ-দুর্ঘট্টায় অথবা হাসপাতানে। মরবার পরেও ডাক্তার-

বদ্যির হাত থেকে মুক্তি নেই-কেন মরণ হয়েছে তার একটা ফাইনাল ডায়গনোসিস প্রয়োজন। মিছিরার দুঃখ : " 'মরা অবস্থায় নিজের বাড়িতেও তুই पুকতে পাবি না। এখানে মড়াদের পৃথিবীটাই আলাদা।"

মরার খবর রটটেেই সেলসম্যানদের মধ্যে হুড়োহড়ি পড়ে গেলো। হাসপাতাল থেকে বডিকে ফিউনারাল হোম-এ নিয়ে যাবার জন্যে কোন কোম্পানির গাড়ি ভাড়া করবেন স্যার ?
"মরলি আর সঙ্গে-সঙ্গে জানাশোনা লোকের কাঁধে চড়ে কেওড়াতলায় হাজির হলি, ওসব তড়িঘড়ি ব্যাপারে সায়েবরা নেই। মরেছো তো কী হয়েছে? সাজগোজ করো ; কয়েকটা দিন এয়ারকণ্ডিশন ঘরে থাকো। এই ফিউনারাল হোমগুলোকে মড়াদের হোটেল বলতে পারিস! টুপাইস থাকলে মড়া অবস্থাতেও ফাইভস্টার কমর্ফট পাবি!"
"আমি দেখলাম, ভাইবউ জেনিফার একটা টেলিফোন পেয়ে পুরনো ছবির আালবাম খুঁজতে লাগলো। কাকার একটl বহ্কাল আগেকার ঘবি সেলসম্যানের হাতে দিয়ে দিলো।"

মিছরিদা পরের দিন সষ্ধ্যেবেলায় জেনিফার্র্ক্তৃঁ্গ ফিউনারাল হোমে গিয়ে কাকুকে দেখ তাজ্জব। জেনিফারের সর্থু ক্কাকুর শেষ ছবিটা মিছরিদা দেখেছেন-মুখখানা রোগে এবং বার্ধব্রেঞ্র প্রকোপে শুকনো কিসমিসের মতন হয়ে গিয়েছে। কিক্তু কফিনে শোওয়া মু আগে তাঁর যৌবন ফিরে পের্ব্রুই্ন। ফুটফুটে জামাইবাবুটি যেন সুর্খন্রা যাচ্ছেন।
"আহা ! এতো সুন্দর শরীরস্বাস্থ্য নিয়ে মানুষটা চলে গেলো !" মিছরিদা দুঃখ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্ত্ত ভাইয়ের কাছে যা ওুনলেন তাতে দমে গেলেন।
"যার যত পয়সা আছে মরার পরে সে তত ছেলে-ছোকরা হয়ে যেতে পারে!" ফিউনারাল হোম্মের স্পেশালিস্ট্রা মরাকে বাঁচাতে পারে না, কিত্তু বৃদ্ধকে যুবক করতে ওস্তাদ। ওধু হ্কুম করুন, কেন্ বয়সে ফিরে যেতে চান। দিয়ে দিন সেই বয়সের একটা ছবি। তারপর কয়েকটা ঘণ্টা ওদের মেকআপের জন্যে দিন। ছুঁচসুত্তে প্যাড ইত্ত্যাদি দিয়ে আর্টিস্টরা অসাধ্যসাধন করে দেবে।

যত বয়স কমাতে চাইবেন তাতে খরচ বেশি।
মিছরিদা বলবেন, "আমার চক্ষু ট্যারা! কাকাবাবুকে মেক-আপ দিতে লেগেছে প্রায় পধ্চাশ হাজার টাক।। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? একবার চাই দু’বার তো কেউ মরবে না! সুতরাং মাটি-চাপা পড়বার আগে মরণোত্তর সাধ আহ্রাদগুলো তুমি মেটাবে না কেন?"

সাজগোজ্জের নাম ক্রিন-আপ। কিষ্তু ক্রিন-আপের সঙ্গে অঙ্গঙ্গিভাবে জড়িয়ে

আছে কফিনের ব্যাপারট।।"একখানা কফিন বাক্সের দাম কত হতে পারে ওনলে তেরা ভিরমি যাবি। সবচেয়ে কম ১৮০ ডলার—ওসব গরিবদের জন্যে। পছ্দসই কফিন রয়েছে ৯০,০০০ টাকা দামে। তাতে কত সুথের ব্যবস্থ আছে। তাছাড়া এই স্টেজেই জানতে হবে, নাইট ভিউয্যের সময় তুমি শরীরের কতটা দেখতে চাও—সেই অনুযায়ী স্প্রিং-এর বাবস্থ থাকবে। এবং মেক-আপ আর্টিস্ট্রা শরীরের ততটুকু অশশকেই স্পেশাল সাজগোজ করাবে।"

নাইট ভিউতে কত লোক আসবে তা-ও আগাম জানাতে হবে, সেই অনুযায়ী বড় বা ছোট হলঘরের ব্যবস্থা হবে। পয়সা ঢললে কোনো অসুবিধে নেই—ফিউনারাল এখানে মস্ত এক ব্যবসা।

মিছরিদা বললেন, "আমেরিকানদের যত তড়িঘড়ি বেঁচে থাকার সময়, মরবার পরে এরা শান্ত। অনেক গয়ংগচ্ছ করে এরা কবরে যায়! আমরা বেঁচে থাকি গয়গগচ্চ ভাবে, কিত্তু মরলেই তড়িঘড়ি-বাসিমড়া শাস্ত্রবিরোধী।"

তবে একটা ব্যাপারে মোহিত হয়েছিলেন মিছরিদা। "ওরা বালে সার্ভিস। জানােোনা লোক সব আসছে গাইছে মৃত্তে গুগগাথ। কে বলে সায়েবরা স্বভাবচাপা-ভাব প্রকাশ করতে চায় না? সার্ড্তিహীস্য বক্তৃত ওনে আমার তো চোথে জল এসে গেলো। একজন এলেন স্পেক্dী ক্লাব থেকে। বললেন, ‘জনএর মতন মানুষ নাৰে একটা হয় না। সব্রুঞ্রী আমাদের ক্রাবের কথা ভাবতেন।’ আর একজন এলেন স্কাউট থেক্রেল্যুললেন, "তুননাহীন মানুষ এই জন। মনুষ্যত্বের সদ্গে দেবত্ধের সংমিক্রু যারা দেখতে চায় তারা জন সম্বক্ধে আরও ज্ৰ゙জখবর করুক।"

একের পর এক বক্তে দশ-পনেরো মিনিট ধরে বলে চলেছেন আর চোখ দিয়ে জল ঝরেছে মিছরিদার। প্রয়াত মানুষট! একবার তাঁকে ফ্রিসমাস কার্ড পাঠিয়েছিলেন, কেন তিনি ওঁর সজ্সে নিয়মিত পত্রালাপ করেননি!

মিছরিদা চোখ মুছতে-মুছতে দেখলেন, পাথরপ্রতিমার মতন জনের বিধবা বসে আছ্লে কালো ড্রেস পরে। মাঝে-মাঝে বক্তৃত ওুনছ্নে আর চোখ মুছছেন, কিস্ুু ‘ওগৌ আমাকে রোথায় রেvে গেলে গো। আমার কী হবে গো? আমায় কে দেখবে গো?’ বলে বাঙালি স্টইইলে মরাকান্না নেই।

মিছরিদা স্বীকার করলেন, "সার্ভিসে ইংরিজি বক্জৃতা ওুেে সায়েবজাতটা সম্পক্কে আমার শ্রদ্মা বেড়ে গেলো। ইংরিজিতে কী গভীর ভালবাসার প্রকাশ, কী সুথস্মৃতির প্রাবল্য, কী কৃতজ্জতার ধারার্ব্বণ।ইংরিজি ভাষা যে বাংলা থেকেও ইমেশশনান এবং হুদয়্যাহী হতে পারে জা বুঝলাম জনের পরিচিতজনদের বক্তৃতায়। দুর্জনের মুথে ওনেছ্ছিাম, বড্ড ব্যস্ত জাত এরা, কারুর জন্যে কারুর সময় নেইই, যে যার কাজ নিয়ে মশগ্ডল। কিখ্তু নিজের ঢোখে যা দেখলাম, নিজের

ষা৷ন यা ওনলাম ততে জানালাম, এতোদিন নির্জলা মিথ্যে বুব্রেছিলাম।"
দু’এক জন পড়শীও বক্তৃত করলেন। আরও বক্টৃত্ত হবে দু'তিন দিন ধরে। একজন বৃদ্ধা তো স্বগতোক্তি করলেন, হাউ লাকি ইজ জন। ওঁর গিন্নিরও কত ৬াগ্য, নিজের কানে স্বামী সম্বন্ধে এইসব সুন্দর কথা দিনের পর দিন শোনার (.मৗাগাগ্যবण।।

রাত হয়ে যাচ্ছ। একের পর এক আষ্ষীয়বক্ধুরা বিদায় নিচ্ছেন। জেনিফার হৗাৎ আসছি বলে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তারপর ফিরে এসে ফ্ষমা চাইলো নিছরিদার কাছে দেরি হবার জন্যে।

কাকিমা আসলে জেনিফার-এর ওপর কিছুদায়িত্ব দিয়েছেে। মিছিরিদ বনতে यাচ্ছিলেন, আমার এদেশ সম্বন্ধে অন্য ধারণা হলো, মানুষ মানুষকে কতখানি ভালবাসতে পারে তা বুঝলাম। সেই সময় জেনিফারের মুখে ওনলেন, "কাকিমা निজে পারলেন না। আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন বক্তাদের পেলমন্টগুলো মিটিয়ে দিতে। ওরা খুব রিজনেব্ল—প্রতি প্রাচ মিনিট বক্ত্তার জন্না মাত্র একশ ডলার চার্জ করনো। ঘুব অনেস্ট-ঠিক যত মিনিট বক্কৃজ্ত করেছে তার জন্যে টাকা निलেा।"

মিছরিদা বললেন, "জীবনে आমি কशন্নু প্রিন শক খাইনি! তোকে বলছি, এখানে মরার কোনো মানে হয় না।"



ফাদার বললেন, "আসাধারণ পুরুষ এই জন-যার সমগ্র জীবনটি যেন বহ্থ পরিচ্ছেদে বিভক্ত একটি মহাগ্র্ম। এই গ্থc্থের প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা দেখছি শিকাগাতে জন জন্মগ্রহণ করছে। পিতৃ ও মাত্ পরিচয় কী দেবো ? এমন বশশ গৌরব নিয়ে আমরা ক'জন এই পৃথিবীতে জন্মখ্রহণ করতে পেরেছি? মহাথ্রদ্থের দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখছি, শিঔ জন হামাఅড়ি দিচ্ছে এবং বিরাট এই বিশ্ব থেকে মহামূল্যবান শিক্ষী গ্রহণ বন়ছছ।"

কৌশোর, বাল্য ও বিদ্যাশ্রমের অধ্যায় পেরিয়ে পুরোহিত এবার ব্যবসায়ী জীবনের সুকঠিন সাধনায় মপ্ন জনকে চিত্রিত করলেন। 'ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমর্রা দেখছি ব্যবসায়ে সফন্ন জনকে। জন তার প্রথম মিনিয়ন ডলার এই সময়েই ৬পার্জন করে। কিন্তু এর পরের অধ্যায়ে আমরা দেখছি দশললঙ্ষপতি হয়েও জন আমাদরই লোক—আওয়ার ম্যান। তার আচরণ, তার বিনয়, তার মিষ্টত দেখে কে বলবে একটা নয়, চারটে ডাইংক্রিনিং দোকানের সে কর্ণиার ? কে বলবে জন ইতিমধ্যেই তিনটি ফ্ল্যাট কিনেছে? आমি বলবো, ৫খূ জন ধনা নয়, ধন্য তার সুযোগ্য বর্তমান সহধর্মিণীও, যাঁকে এই জীবনের ষষ্ঠপর্বে জন নিজের আপনজন শংকর ব্রমণ (২)—』

হিসেবে পের্যেছিল। জন চিরদিন বেঁচে থাকবে আমাদের হৃদশ্যে. জনকে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারবো না। আপনারা জেনে খুশি হবেন, আগামীকান আমাদের স্থনীীয় প্রিয় রাজনৈতিক নেতাও জনের স্থৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।"

মিছরিদা বললেন, "কেন্ কুক্ষুণে আমি ফাদারের বক্ঞ্তার প্রশংস্সা করেঘিলাম। প্রড্যুত্তে ওুনাম, ইনি কৃতী প্র<েশনাল। পনেরো মিনিটের বক্তৃতার জন্যে হাজার ডলার চার্জ করেছ্নে। আর যেহেতু জনের জীবন সম্বক্ধে আমরা ঘটনাখনি সাজিয়ে দিইনি সেজন্য বাড়তি পাচশ ডলার ওঁর গবেষণার পারিশ্রমিক। রাজনৈতিক নেতাও আসছ্নে, ఆককে দু হাজার ডলার দেওয়া হবে বলে। শোক দেখবো অথচ পয়সা পাবো না তা এই কাজের দেশে কেমন করে হয় ?"

মিছরিদা বললেন, "মত্যুসং্র্রস্ত ব্যাপারে আমাদের দেশ এখনও তুলনাহীন। সেই ট্রাডিশন এই মার্কিন মুনুকের বাঙানিরা সমানভাবে চালু রেথেছে। বেঁচে থাকতে যতই জ্রালাক, কেউ চোখ ব্্ধ করলে বাঙালি এখনও ওয়ার্নডের এক নম্বর। যে-বাঙালি পরনিন্দা না করে অন্নগ্রণ করে না সেই বাঙালি তোমার মৃত্যুতে ঝরকর করে চোখের জল কেলবে বিপ্পুদারিশ্রমিকে। শে-বাঙালিসাংবাদিক তোমাকে সারাজন্ম ধরে জপদার্থ ন্লি চিছ্তিত করেছে সে-ই লিখবে, তোমার মত্ততে যে ক্ষতি হলো ত দ্রেঞ্জীদিন পুরণ হবে না। বে তোমাকে
 ছিলে প্রাতঃঃ্মরনীয়।"

এরপর মিছরিদা বললেন, "চন তোকে একজন আশ্চর্য মনুষের কাছে নিয়ে यাই, বিপদ-আপদদ সব মানুষকে কাছে টেনে নিতে, প্রবাসে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে যার তুলনা নেই। ছেনেটাকে দেখে আমি মজে গিয়েছি। আদর্শ শ্মমানবব্রু বনতে পারিস-সস্তায় কী করে মরতে হয় সে ব্যাপারেও একজন আন্জর্জাতিক অথরিটিও বটে।

বাসে চড়িয়ে মিছরিদা আমাকে যার কাছে হাজির করলেন তাকে যেন চেনা চেন্না মনে হচ্ছে। शঁা, ঠিকই ঢো। মিছরিদা বললেন, "শরৎ চাটুজ্জ্যে বেঁচে থাকলে একে নিয়ে চমৎকার একটা ক্যারাকটার সৃষ্টি করতে পারতেন। এর নাম প্রবীর রায়।"

প্রবীর রায়! আবার গ্খখা হয়ে গেলো। বাঙালির বিচ্টবাসনা ও সাধনার প্রতীক প্রবীরবানু এৃiরর মৃত্যু সম্বক্ধে কথা বনলেনে।
"জানালোনা লোকের মৃত্যুতে শ্রদ্ধানিবেদনের জন্যে বাঙালিরাও কি পয়সা নিতে ওরু করেরে?"

আমার প্রশ্ন ษনে হেসে ফেললেন প্রবীর রায়। বললেন，＂এখানকার નাঙালিদের বয়স বাড়ছে－মৃত্যু এখন তেমন দুর্লত ঘটনা নয়। এক একটা মৃত্যু ルাসে，সমস্ত সমাজকে আচমকা নাড়া দিয়ে চলে যায়। ন্াাयযমূল্যে মরবার খরু－ খরচা সম্পর্কে রোঁজথবর নিয়ে রেখেছি－দুঃসময়ে মানুফের কাজে লেগে যায়।＂

এখানকার ফিউনারাল খরচ সম্বক্ধে একটা আন্দাজ দিলেন প্রবীরবাবু। এবদ্ম शেত খুলে কাজ করতে গেলে লাখ তিন－চার টাকা কিঢুই নয়।

খরুন কবরের জমির দাম। প্রাইভেট কবরথানা চমলকার বিজনেস－টাকা ケनনিয়োগ করার পক্ষে অতীব প্রশস্ত। একদু ভাল জায়গা নব্বুই বছরের লিজে －尸তত হলে আড়াই লাখ টাবা। ফুলের घায়েও মৃর্হা যেতে পারেন আপনি ！হাজার fぃনেক টাকার ফুল কিছুই নয়। यাঁরা শ্মশানযা｜্রী তারাও সবাই ফুল দেবেন। এফ－ १ি－ডি বলে ফুলওয়ালাদের ইউনিয়ন আছে－আমেরিকার যে কোনো জায়গায় ৩রারা কুড়ি মিনিটের মধ্যে আপনার নাম করে ফুল পাঠিয়ে দিতে পারে।

আর ডোম ঢো ক্যাডিলাক হাঁকিয়ে আসবে। কফিনের মাপ তাকে আগাম
 ‘৷｜｜ড় হাঁকি＜়ে বেরিয়ে যাবে। চেহোরা দেথে মৃ＠িহেে ফিল্মস্টার－আমাদের
 ،াই কজের জন্যে নির্বাচন করা হ্রুত্যাতে পারনৌকিক কজের সময়
 ！．৬ম আপনি ভাড়া করবেন কে⿵冂⿱八口：）？

ফুল ৫४ু কবররর দিন দিলে চলবে না। কয়েকদিন নিকটজনরা প্রত্যহ ফুল $\ln \times \mathrm{x}$ याবেন। তারপর কোম্পানিকে স্शায়ী অর্ডার—তারা নিয়মিত ফুল রেঙে
 भাজয়ে দেবে শ্মৃতিস্তষ্ত।

দিষ্ঠ এসবের জন্যে প্রয়োজন অর্থ। দূরদর্শী লোকরা তাই বয়স থাকতে খ।｜৯তত মরবার টাকা জোগাড় করতে আরষ্ভ করেন। তিরিশ বছর বয়স থেকে থ｜খমসে ইনসিওর কোম্পানিকে ষাট－সত্রর ডলার দিলে পরিণত বয়সে
 «্य｜｜l｜ন－থরচার জন্যে আলাদা অর্থ্রে বাবস্शা করে যাননি তাহলে হয়ে গেলো י｜।भनার অবস্থা—মরেও আপনার শরীরের ফালা কমবে না। যে বাপ－মা ছেলের ॥！！মরেতে চায় তাদের দুর্দশা অনেক। ছেলে বা ছেলের বউ কেউ এ－ব্যাপারে •j＊হরে না।

ঋার টাকার ব্যবস্থা यদি থাকে ঢো সমশ্ত ব্যাপারটা ছবির মতন হয়ে যাবে।


এসে জিজ্গেস করবে-থবরের কাগজে শোক-সংবাদ কিভাবে প্রচার হবে ? ছবি কোন সাইজে ছপা হবে? কাদের খবর দেওয়া হবে? কতগুলো কালো ড্রেস ভড়া নিতে হবে? অথবা আপনি যদি নাকউদূ সমাজের সভ্য হোন একেবারে ড্রেশ কিনে নেবেন?

শোকে মুহমান হনে নিজে গাড়ি চালানো শোভন নয়। কোনো চিত্তা নেই, ফিউনারাল কোম্পানিই প্রন্যেককে বাড়ি থেকে তুলে নেবে, আাবার বাড়ি পৌঁছে দেবে। প্রতিটি লিমোজিন ঘন্টায় একশ ডলার এবং ড্রাইভারের পারিশ্রমিক ঘন্টায় মাত্র পধ্চাশ ডলার। যত ঘণ্ট খুশি রাথুন, প্র্রাভরে শোক করুন্ন। এইসব গাড়ি যখন শোভাযাত্রা করে আপনার কফ্নিন-গাড়ির পিছ্ন-পিছ্ল যাবে তখন ট্রাফ্কি পুলিশও आপনাকে রাজকীয় সম্মান দেখাবে-লাইফে একবারই ট্রাयিক্ক সিগন্যাল অমান্য করে, পুলিশকে কলা দেথিয়ে আপনি বেরিয়ে যেতে পারবেন।
"তারতীয়দের তো তাহলে এদেশে মরার কোনো মানে হয় না।" মনের দুঃچে মিছরিদা বললেন, "বেঁচে থাক আমার বাঁশতনা, নিমতनা, কাশীমিত্তির, কেওড়তনা।"

প্রবীরবাবু বললেন, "পুড়ে ছাই হয়ে যাব্বক্ট4ঁধ্যে লজিক আছে। নব্বুই বছরের লিজ প্রয়োজন হলো না। তবে প্রতি মি দরদদ্তুর করতে হয়। আমাকে অনেকবার এইসব দায়িত্ব নিতে হয়েরে্ শোকের সময় নিকট-আশ্রীয়দের এসব বোঝাপড়ার শক্তি থাকে না। হ্র্র্রীতাল থেকে হোম পর্যন্ত ট্রাল্সপোটেশন
 নিই। লিমোজিন আমরা ভাড়া করি না। নিজেরাই ড্রাইভারি করি। আমাদের পুরোহিত থুব এফিসিয়েন্ট-ব্যাগের মধ্বে দাহকাজের সব জিনিসপত্তর নিয়ে চলে আসেন মিস্টার পট্টবর্ধন। আগে দক্ষিণা ছ্নি সাড়ে হশশ টাকা এখন হাজার দিলেই খামের মধ্যে চিতাভস্ম পাওয়া যাবে। ইচ্ছে হলে ওই ভশ্ম দেশে পাঠিয়ে দাও-মিশে যাক গজাयমুনায়।"

এখানে একটা মুশকিন। দাহকার্যে ইত্যিয়ান ধূপধেন্না জ্যালানো নিষিদ্ধ-পরিবেশ দূষণের কথা ভেবে কোনোরকম গক্ধদ্রব্য পোড়ানো যাবে না। "এই নিষেধটা অন্দোলন করে আমাদ্রর তুলতে হবে। লঙ্巾 লঙ্ষ লোক বিড়িসিগারেট ফুঁকছে চলমান চিমনির মতন, তাত কিছু হচ্ছে না, পরিবেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে ডজনখানেক ধূপ জালালে।"

প্রবীরবাবু আস্স্তস করল্নে, "আমাদের এখনও বক্ধৃতা দেবার জন্যে লোক ভাড়া করতে হয় না। বিদেশে বিপদের সময় ভারতীয়রা তুলনারহিত-থবর পেনৌই তাঁরা ছূটে আসেন সব কাজ ছেড়ে, চরম বিপদের সময়ে নিঃসস বোখ করার কোনো ভয় নেই।"

মিছরিদার ম্ত্যা，＂সায়েবদের শ্মশানের পরিচ্মম্নত আমার খুব ভাল ।．লগগছছ। এরা ইু－পাইস হাতিয়ে নেবার জন্যে ছ্টট্ট করে বটে，কিষ্ধু সর্বর্র শ অ্ঘলা। আমার ভাল লাগলো，সবাইকে খাতায় সই করতে হলো，আমিও নাম－ โ户，কানা লিখে দিলাম। সুতরাং কে এসেছিল，কে আসেনি ত। জানবার জন্যে आলনর বিধবাকে ছটফট করতে হবে না।＂

মিছরিদার প্রস্তাব，＂এই সিস্টেমেটা তোরা দেশেও চালু কর। মৃত্যুর পরে小ারীই বাড়িত্তে আসবেন বা শ্মশানে যাবেন সবাই খাতায় নাম－ঠিকানা লিখবেন। ،প্ট পারিবারিক রেকর্ড থেকে যাবে।＂

প্রবীরবাবু তনলেন，কিত্ু মঙ্ত্য করলেন না। বললেন，＂यত কহেই হোক， ศেলদলে মরতে গেলে অণ্তত হাজার দুই তিন ডলার আপলার রেডি রাখতে হবে।＂

মিছরিদা সৌই তনে বললেন，＂অনেক ভেবে－চিঙ্তেই আমি তোকে বলেছি， जন্যাবার পক্ষে বেস্ট জায়গা এই আমেরিকা，কিস্টু মরবার পক্সে ইন্ডিয়া এখনও ！小 নম্বর।＂
 আার্কনী ব্যবসা－বািিজ্যের কथাবাত ওনে ক্তুর্ণ্রোড়া হয়্য় উঠছিল।



 ।ஈ আছে কি ना！）।

চোখ বুজে মুચఆদ্ধির রস গভীর৩বে উপভোগ করে মিছরিদ！বললেন， ＂＂ড়ার ওপর খ゙ড়ার ঘা একেই Јলে！যদি ঠিকমতন মালকড়ি না থাকে তাহলে ィংশধরদের মুখ 万য়ে কারুর মরতেই ইচ্ছে করবে না স্রেফ ঘাটখরচের ভয়ে।＂

মিছরিদার পরবর্তী বক্তব্য，＂তোকে কি বলবো，লোকণুলো একেবারে বে－ গ৷ক্কেে। ডলারের ব্যাপারে কোনো রকন্ম লজ্জাশরম নেই। আমিও হচ্ছি

 ，，াবর রিং দেখালেন।
＂কি ব্যাপার মিছরিদা？＂
＂নেহাত গোরস্থানের ডোমদের ব্যাপার，না হলে দেশে ফিরে গিয়ে সিদ্ধেশ্ররী भ－লীীবাড়ির পুরুতমশাইকে উপহার দিতাম। ও বেচারা অনেকদিন আমার কাছে ‘けণ্ট ভাল চাবির রিং চাইছে।＂

মিছরিদা এবার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন। "শ্মাশান্ন-গোরস্থানে কিংবা ফিউনারান হোমে গেলে নাম-ঠিকানা নিজের হাতে খাতায় লিতে রাখার সিস্টেমট। আমার প্রথম খুব ভালে লেগেছিল। তখন তাই ভাই-বউয্যের কাকার অব্ত্যেষ্টিতে নিজের নাম-ঠিকানা লিখেছিলাম। ভিতরের ব্যাপারটা তখনও ঠিক বুধিনি। ওমা! ঠিক তিনদিন পরে বাতাসার ঠিকানায় আমার নামে ঝকঝকে একটি চিঠি এলো।"

মুখঙ্দির রসটা টেনে নিয়ে মিছ্রিদা বললেন, "আমেরিকান কোম্পানি বুঝতে পারেনি যে আমি দু’দিনের অতিথি, ভাই-বি’র্র বিয়েটা দিয়েই আমি কেটে পড়বো, আর কখনও এদেশে আসবো না। কোম্পানি vেবেছে আমি এখানেই মরতে এসেছি!"

## "তারপর?"

"তারপর আর কি!" মুখ বেবোলেন মিছরিদা অর্থাৎ মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য। "আমার ভাই বাতাসা, আমার ভাই-বউ থুব লজ্জায় পড়ে গেলো। আমার তো भারণা ছিল চৈত্র মাসে কাপড়ের দোকানেই ওধু সেল্ল দেয়। ওমা ! এখানে মড়ার ব্যাপারেও সেন! ঠিক দিনক্ষণ দেখে মরতে প্পাক্ধে অনেক রেট সস্তা হয়!"
"কী यা-অ বলছ্লে মিছরিদ!"
"দেখ না, ঢুই। মড়া-কোম্পানির চিও্ৰীত্ত আমার পকেটেই রয়েছে। শোন

 বিক্রমেমে দৈনন্দিন কাজ তুু করব্রার মানসিক শক্তি সং্রহ করেছে। যদি তোমার দूঃখের মুহৃর্তে কোনো সঙ্গীসাথী প্র<্যেজ্রন হয় তা হলে জানাতে দ্বিধা কোরো না। আমাদের প্যানেলে স্পেশালি শিষ্巾প্রাপ্ত লোক আছে, মাত্র ঘন্টায় কুড়ি ডলারের বিনিময়ে তোমার বাড়িতে গিত্যে সানন্দে তোমার দুঃچথের ভাগিদার হবে।
‘এইসন্গে আমরা একটি স্মারক চাবির রিং পাঠালাম। সেই স্মরণীয় দিনটি যাতে সুন্দর একটি উপহারের মাধ্যমে অবিग্মরণীয় হয়ে থাকে।
'কিত্ট সেইসঙ্গে একটি প্রল়োজনীয় কथা। তোমার ঠিকানা দেথেই বুঝতে পারছি তুমি একজন শমহরে মানুষ।জীবিতকালে অর্থোপার্জনের জন্যে গাড়িয়োড়ার্য আওয়াজ, শহরের নানা আামেলা তোমাকে মুখ বুজে সহ করতেই হবে। কিষ্夕 তুমি নিশ্চয়ই চাও না, সব কর্মের শেবে ঢুমি যখন চিরশাশ্তি লাভের বোগ্যতা অর্জন করবে তথনও ওইসব গাড়ির আওয়াজ, কংক্রিটের গরম তোমকে জ্রালাত্ন করে। সেইজন্যেই চমৎকার আগাম ব্যবস্থ। চিঠির সংলন্ন ম্যাপ দেঢো। যেখানে ডুমি ওয়ে থাকবে, তাঁর চারিদিকে সবুজ গাছ, রভিন ফুলের শোভা। অইসব জমি দ্রুত হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছ। ঢুমি মাসে-মাসে শতখানেক ডলার জমা

斤িয়ে আগাম ব্যবস্থা করে রাখো যাতে মৃত্যুর পরে কোেো হাঙ্গমা না থাকে। একদিন অন্গূহ করে，আমাদের প্রতিনিধিকে তোমার সজেেে দেখা করার অনুমতি দাত। সবকিছ্র জলের মতো সে তোমাকে বুঝিয়ে দেবে। ভবদীয়．．．
‘পুঃ অমুক তারিথ পর্যন্ত আমাদের বিশেষ সেল চলেছে। দশ পার্সৌ্ট কমে স্যুর্র সক্গে মোকাবিলা করার এমন চমৎকার সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া কোরো ना＇।＂

মুঘ থেকে মুখখদ্দিটা বার করে বেসিনে কেলে এলেন মিছরিদা। বললেন， ＂जগ্যে তোর বউদি সেই হাওড়া থেকে এখানে আসেনি। হার্টের দোষ রয়েরে।「万िিंট দেখলে कী অবস্থা হতো বম দিকি।＂

মিছরিদা চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলবেন ভেবেছিলেন। কিদ্টু বাতাসা বললো，ওতে fিপভ্ভি বাড়বে। দু’ তিন সপ্তাহ পরে কম্পিউটটার থেকে আবার অটোমেটিক fিমাইজার আসবে।

ফলে বাধ্য হয়ে চিঠির উত্তর দিতে হলো। মিছরিদা দামী নেটার হেডে निাজর হাতে লিঈলেন－＂আমার মরণোত্র সুখস্বব্বে সম্পর্কে আপনাদের




 भгর জনতত চাইছে কবে আমি বাশতলা ঘাটে ভিজে কাঠের বেদিতে উঠবে। ، ৭মजাবস্থায় আমার পক্ষে আপনাদের স্পেশাল ক্নসেশনের সদ্যবহার করা সস্র হলো না।। आপনার মনোমোহন চাবির রিংিির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ，এটি Mili য়াসময়ে বাঁশতলার ডোমের হাত তুলে দেবো। ভবদীয়－ শ্｜｜মহিরকিরণ দেবশর্মণ＂

মিছরিদা বললেন，＂আমার ঢাই বাতাসা চিঠি পড়ে বললো，＇সব ভাল，কিৰ্ত্র ～জু1চর্য লেটো－কম্পিউটার হচ্ছে বুদ্ধিমান－বোকা। দেবশর্মণঃ দেথে ঘাবড়ে


ম／নর দুঃचে মিছরিদা লিখলেন，＂হোয়াট ইজ ফিফ্যটি－দু ইজ অনসো ফিফটি lब：ইওরস ফেথযুলি－মিহিরকিরণ ভট্টাচার্य＂
＂ওটা को रলো，মিছরিদা ？＂

 －॥户ं।Aণ，গীত，কোরাণ অঔদ্ধ হয় ना।＂

## m

প্রবীর রাহ্যের নিউজর্সিভবন থেকে বেরিয়ে মিছরিদা বললেন, "এখন কোথায় यাবি? এর নাম আমেরিক!! বউমা ‘এখনো কেন বাড়ি ফিরছছ না’ ভেবে তোর জন্যে মুঈ শুকিয়ে থাকবেন না, চল দুজনে একদু এধার-ওধার ঘুরে বেড়াই।"
"আপনি কি শেষ পর্যন্ত নাইট ক্লাবে যাবার কথ্া ভাবছেন, মিঘরিদ?"
জিভ কাটলেন মিছরিদা। "আমরা হনাম কিন্না বিবেকানন্দর সেবায্রেত। উনিওতো এসেছিলেন এ-দেশে, কিস্ঠু গিয়েছিলেন কি কোনো নইট ক্রাবে? আসল ব্যাপারটা কি জানিস, আমরা যে অভাগা দেশে জন্মেছি তা তমসাচ্চন্ন! সমস্ত দেশটাতেই যখন নাইট তখন আর ক্রাবে গিয়ে কি এমন বাড়তি সুখ হবে ?"

আমরা এবার নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটানে ফিরে এল্g্ড়। মিছরিদার প্রস্তাব, "চল

 সম্যক खান দেবার জন্যে সজে কর্থেণীাই পটালি, মিছরি এবং বাতাসা এনেছ্নে। "বাপপর ডাক-নাম বে ঝাষ্রুসী এবং তার অর্থ যে সুইট তা তারা জানে, কিষ্ঠ আসল বস্ষুটি কি তা আন্দামি কররতে পারেনি। এবারে ভাইঝি লিখেছিন, আক্কে, যদি পারো সত্সে ‘ব্যাটাসা’ এনো। আনতে হলো। বোঝাতে হলো, ভে সুইটের মধ্টে বাতাস অথবা এয়ার ইনজেঃ্ট করিয়ে দেওয়া হয়, তারই নাম বাতাসা। লর্ড বিষ্ণু, ইনচার্জ অফ মেইনট্ন্যান্স-এর স্পেশাল ফ্রোরিট এই বাতাসা। খুব পেট ঠাজা রাখে।"

বলনুম, "বহর তিরিশেক আগে এদেশে এলে ভাগ্য ফিরিয়ে নিতে পারত্ন বাতাসা ম্যানুফ্যাকচার করে। গভীর দুঃچের ব্যাপার, এখন সারা দেশটাই মাংস এবং মিষ্ঠি ছেড়ে দিতে চায়। এই রেটে খাবারে অনীহ হলে গোটা আমেরিকান জাতটাই না শেষ পর্যত্ত বিবাগী হয়ে বনে চলে যায়, মিছরিদা।"
"রাখ ওসব বাজে কথা। স্রেফ বাতাসা দেখতে আমার ভাইয়ের বাড়িতে কত সায়েব-মেম আসছে। ভাইঝি একটা জবরদঙ্ত নাম দিয়েছে-ক্যাক্তিয়ানা ! ওটা भূঝলি তো ? ক্যাভি প্রাস ইভিয়া প্লাস আনা অর্থাৎ ইভিয়া থেকে আনা মিষ্টি !"

একটা ব্যাপারে মনটা খচখচ করহিন। বললাম, "মিছরিদা, শ্মোনের কোনো জিনিস ব্যবহার করুলে অমগল হতে পারে। আপনি ওই চাবির রিংটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরবেন না!"

মিছরিদা হাসনেন ।"তুই ভাবছিস বিদেশে দৈবের বশে যদি কিছ্হ অঘটন ঘটে

যায় ！কিন্তু শুনে রাখ，এখানে মরা খুব শক্ত ！সমস্ত দুনিয়ার জ্ঞান আহরণ করে， শত শত যন্ত্রপাতি নিয়ে ডাক্তাররা এখানে যমকে প্রায় লে－অফ করে রেখেছে। আমাদের কালী কুঙু লেনের ডাঃ তপন সরকারেরও তো বেশ নামডাক। যমের যত তেজ ইব্ডিয়াতেই—এখানে উনি মাথা নিচু করে হাত গুট্যেয়ে বসে আছ্নে， আর বুড়োরা টপাটপ ষাট，সত্তর，আশি এমনকি নব্বুই পেরিয়ে কেন সেঞ্মুরি করবে না তার এক্সপ্লানেশন চাইছে ডাক্টারের কাছে।＂

মিছরিদা বললেন，＂অনেক কাঠ－থড় না পুড়োলে এথানে মরা সষ্ভব নয়। দ্হইটকে এরা মোটরগাড়ির মতন করে ফেলেছে－সব রকম স্পেয়ার পার্টস পাওয়া যায়，যেটা অকেজো সেটা পান্টে দিয়ে তোমকে চাগা করে তুলবে। তোমার পকেটে যতক্ষণ পয়সা আছে ততক্ষণ যমও তোমাকে খাতির করে ৩লবে，কাছে ঘেসবে না！＂

মিছরিদা বললেন，＂বড্ড ভাল লাগলো，এখানকার ডাক্তারবাবুরা রোগীদের ভীষণ ভয় করেন। পান থেকে চুন খসেছে তা লাখ－লাখ টাকা ক্ষতিপুরণ দিতে হারে রোগীকে। ডাক্তারি ডকে উঠবে এক মামলায়！＂＂

মিছরিদা ：＂আমি তো নিজের চোথে নিউ 弓র্টs হাসপাতান দেখে এলাম। ৩জ্জব ব্যাপার। ঢুই ওইসব ডিজনিল্যান্ড বার্জীন্ডি ক্যানিয়ন－ফ্যানিয়ন না দেখে এক－আধটা হাসপাতাল ভিজিট করে যা ハ্jীিব জন্ম সার্থক হয়ে যাবে। মানুষকে
巾ব্তা লিথে，গান গেয়ে，মানু স্রার ওপরে ইত্যাদি বুলি কপচে জাতীয় かর্তব্য শেষ করলি। আমার্দের চোখের সামনে এই ক’বছরে দেশের ২সপাতালশুলো কেন্ন ক্রসাইখানার অধম হয়ে গেলো সে－বিষয়ে সাহিত্যিকমাথা খামালি না। ইন্ডিয়া যতই অধঃপতনে যাক পৃথিবীতে এমন দেশ আছে যেখাে মানুষের চিকিৎসা উচ্চতম সাধনার পর্যায়ে উঠে গিয়েছে তার রিপোর্ট এবার ঢুই l．4．আমাদের দেশের মানুষ অন্তত জানুক।＂

আমি চুপ করে রইলাম। বড় দুর্বলস্থানে আঘাত করেছ্নে মিছরিদা। আমার j！！থর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন，＂আমাদের আ丬্মীয় শৈলেন তখন দেশের ৷৷ হাসপাতালের ডাক্তার，এক রাতে এগারোখানা ডেথ সার্টিফিকেট ｜hハলা—মর্গে পর্যস্ত মাথাগ্গোজার জায়গা নেই। কিক্তু এ নিয়ে কর্তাব্যক্তি কারও ン川ノাব্যথা নেই। সেই শৈলেন মনের দুঃचv দেশত্যাগী হয়ে এদেশে এসে ।，এৎকার কাজ্জ করছে। হাসপাতানে প্রচজ সুনাম হয়েছে।＂

आমি জানি，ব্যক্তি হিসেবে আমরা যতই এক নম্বর ইই，প্রতিষ্ঠান পরিচালনার －॥৷ারে বাঙালিরা：বোধহয় দুনিয়ার নিকৃষ্ট। আমাদের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন， －্রমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে，আমাদের যে কোনো হাসপাতাল বলে দেবে কি করে

ব্ৗীথ দায়িত্ন পালন করতে হয় তা আমরা জানি না। যেখানেই মিলি-মিশি করি কাজ-এর প্রয়োজন সেখানেই আমাদের শোচনীয় পরাজয়ের গ্নানি।এবং সবচেয়ে যা লম্জার, অবস্श ক্রমশ খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে। মানেজনেন্ট, অর্ধাৎ পরিচালনা-বিষ্ঞান ব্যাপারটি আমাদের কাছে নিষিদ্ধ মাংসষৎ। আমাদের অধ্যাপক জ্ঞান শ্রেষ্ঠ কির্তু বিশ্ববিদালয় পরিচালনায় অপদার্থ, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার প্র্যুক্তিতে নমস্য কিষ্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাগৈতিহাসিক, আমাদের ডাক্তারবাবু চিকিৎসাবিদ্যায় কৃতী কিত্তু হাসপাতাল পরিচললনায় অস্ఘম। অথচ এই বেড়ালই যে বনে গিয়ে বন-বেড়ান হয় তা পুর্বে বলেছি।

মিছরিদা ও আমি ম্যানহাটানের এক চাইনিজ দোকানে দুকেছি কিছু খাবার জন্যে। মিছরিদা বললেন, "দ্বারিক অথবা নকুড় এখানে একটা সেলস্ কউন্টার করলে পারতো-ট পাইস বাড়তি রোজগার হতো স্বচ্চন্দে!"

এবার মিছরিদা বকুনি লাগালেন, "ঢুই তা হলে অ্যাদ্দিন এখানে করলি কি? একটা চিকিৎসাকেল্র্র পর্যত্ত দেখলি না!"
 ওখানকার এক নামকরা গবেষকের সক্গে ঘুরে (子小) নিয়েছি। দেখলে ভিরমি খাওয়ার অবস্श।"

মিছিদার ভবিষ্যদ্বাণী, "বহ মানুর্ণী ত্পস্যায় চিকিৎসাবিজ্জান এদেলে বেভাবে এগিয়ে যাচ্ছ তাতে শেষ পৃ এরা হয়জো তীষ্থের মতন ইচ্ছামৃত্যুর
 রেজিস্টার্ড অফিস ইষিয়ায় সর্রিয়ে নিয়েছেন।

## M

ফ্রায়েড রাইস ও আমেরিকান চপসুয়ে ভোজন করতে-করতে আমি ওহায়ো রাজ্যের ক্রিভন্যাশু ক্রিনিক পর্यটনের কথা স্মরণ করতে লাগলাম।

এক বয়োজ্যেষ্ঠ বাঙালি অধ্যাপক ঢাঁর যথাসর্সস্ব বেচে দিয়ে একমাত্র সד্তানের চিকিৎসার জন্যে ঢখন ক্রি৩ন্যাভেই রয়েছ্নে। একজন বললেন, "जদ্রলোক বাড়াবাড়ি করজেন, দেশে কি আর চিকিৎসা হয় না ?" আর ভাগ্গহীন সেই পিতার কাতরোক্তি, "আমার একমাত্র সন্তান। সব জেনেওনে কি করে হাতগিট্যে বসে থাকি ? একবার শেষ চেষ্টা করার জন্যে যथাসর্বস্থ বেচে দিয়ে এদেশে এসেছি।"

আর একজন দুঃখ করলেন，＂প্রতি বছর রেশ কয়েকজন ভারতীয় এইজাবে报 বিদেশি মুদ্রা ব্যয় করে এখানে চলে আসেন চিকিৎসার জন্যে। সেই ঢাকগুলো একত্র করলেই তো কয্যেকটা ভাল চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা যেতো। ‘ইভ্ডিয়ার ডাক্তার তো এই হাসপাতালেও কাজ করজ্ন।＂

आমি লম্জায় যা বলতে পারলাম না，সমস্যাট। অর্থের নয়，সমস্যাটা ম্যানেজমেন্টে। আমরা বৌথভাবে কিছ্ম পরিচালনার বিদ্যাটা আয়াত্ত করতে आগ্রী নই।

জীবন，মৃত্যু，শরীর ও চিকিৎসার কথা যখন উঠলোই তখন একবার ক্রিভল্যাল্ড ওহায়োতে ফিরে যাওয়া যাক－যেখান থেকে আমার মার্কিন অহাদেশে পরিক্রমা ুরু হয়েছিন।

প্রথমেই এসে পড়ে প্রখ্যাত পাকড়াশী দম্পতির কথা। স্বামী ব্রজেশ একজন আহতর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হূদরোগ বিশেষজ，যাঁর কার্ডিওলজি ক্নিনিকে পৃথিবীর নাनা గ্দশ থেকে রোগীর আগমন হয়। কৃত্রিম হার্টভালভ আবিষ্কারের ব্যাপারেও
 একজন বিশ্ধবিখ্যাত চিকিৎসা－গবেষক। তিনি，\＆্ঠ）নর্থ আমেরিকান বেঙ্গলি কনশারেরের কো－চেয়ারপার্সন নন，উচ্চবষকাপের বিষয়ে তার কাজকম


आশুতোষ কলেজের ছাত্রী অু সেন কলকাতার মেয়ে। এস－এস－সি পড়াশোনা করে এক সময়ে ব্যার্থীট ডলার নিয়ে আহেরিকা পাড়ি দিত্যেছিলেন ৬চ্চশিক্ষার জন্যে। তিনি এথন ক্রিভল্যান্ড ক্রিনিকের লাগোয়া ক্রিভন্যান্ড সাউড্ডেশন গবেষণা কেন্দ্রের একটি স্তু। ভবানীপুর হরিশ পার্ক থেকে \｛্রেভল্যাশ্ড অনেক দুর—কিষ্ঠু কলকনতয় যেসব কাজ করার ইচ্ছে থাকলেও ৯রে উঠতে পারেননি তই ক্রিভল্যাत্ড সষ্তব হয়েছে।

শাড়িপরা শাামাপিনী স্নেহময়ী ওভাকে রাস্তায় দেণ্ে আপনার মনে হবে आর－একটি মধ্যবय়সিनী বঙবধূ। কিষ্তু ক্রিভন্যাল্ড ক্রিनिকের গবেষণাকেন্দ্রে （ক小াি কোটি ডলারের বিচিত্র যম্রপরিবেট্টিতা এই মহিনার দোর্দী প্রতাপ দেখলে Jমাতে পারবেন কেন তাঁর এতে। সম্মান। ক্রিভল্যাভ ক্রিনিকের আয়োজন চোখে －॥－দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বৌথ প্রচেষ্টায় মানুচের কর্মদফ্ষতা কোন্ পর্যায় （．পাঁছতে পারে তা এইসব প্রতিষ্ঠানে না－এলে বোঝা যায় না।

কলকাতার ম－্仑্রী，ডাক্তারবাবু，নার্স，ওয়ার্ডবয়，কুক，দারোয়ান সবাইকে একবার পখানে বেড়াতে নিয়ে আসতে ইচ্ছা হয় আমার। নিজের চোেে তাঁরা দেখে যান



ক্রিডল্যাশ্ড ক্লিনিকে প্রতিদিন সকালে ক<্যেক ডজন হার্ট সার্জারি হয়। অন্য সার্জারি শত শত। রোগীরা আসেন পৃথিবীর সব দেশ থেকে। ক্রিনিকের আর্থিক লাভ থেকে ক্রিভল্যাড্ড ফাউভেশনে গবেষণার কাজকর্ম চলে।

ক্রিভল্যাশ্ড ফাউল্লেশনে শুভা সেনের গবেষণাগারে একটি ভারতীয় মহিলার সঙ্গে আলাপ হলে।। চিত্রা দামোদরণ এম-ভি করে হাইপার টেনশন সংক্রান্ত গবেষণায় নিযুক্ত রয়েছেন। আমি যখন ఆঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম চিত্রা তখন একটি ঈদুরের ন্মাড্প্রেসার মাপতে বাস্ত।

হাঁ-সংক্রান্ত অপারেশনে পৃথিবীর সবচেয়ে च্যাতনামা হাসপাতাল এই ক্রিভল্যাড । হাব্রের ওপর হাইপারটেনশনের প্রতিক্রিয়া হলো ওভার গবেষণার লক্ষ্য। আরও একটি ভারতীয় মেয়েকে দেখলাম, বিজয়াস্বামী।

ওভা সেন এখানকার পড়াশোনা শেষ করে একবার দেশে ফিরে গিত্যেছিলেন। কিষ্ঠ একাত্তর সালের অশান্ত কলকাতায় কিছू হলো না। বিপ্রবের নাম করে কয়েকজন ক্মবয়সী ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে ঢুকে তাঁর বই ও কাগজপত্র পুড়িয়ে দিলো। মনের দুঃてে তভা আবার লেশত্তাগী হলেন।

ক্রিভল্যাড্ড হাসপাতাল নয় তো, একটা শাধ্র এই হাসপাতালের বর্ণনা

 অমর সেনงপ্ত। आমি দেশে ফির্রে, 将সবার পরে দুর্ঘট্নায় তার মৃত্যুসংবাদ পেলাম।

বাইরের বিশ্ষের সজ্গে যোগাযোগের জন্য ক্নিভল্যাড ক্রিনিকের একটি প্রমাণ সাইজের জনসংযোগ বিভাগ আছে এবং ওঁদের পি. আর. ও. আমাকে যয্ন করে ভিডিও প্রোগ্রামে হাসপাতালের বিচিত্র কর্মধারার সজ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওনनাম, ইন-ডোর ছাড়াও, প্রায় পাচচ-ছ লাv রোগী প্রতি বছরে আউডোরের সুবিধে নেন। এัঁদের চমৎকার একটি নিয়ম আছে-বে দেশ থেকে রোগী ভর্তি রয়েছেন সে-দেশের ফ্য্যাগ ওড়ানো হবে। ফ্যাগের সংখ্যা দেখলে আপনি তাজ্জব হবেন। বলা বাহ্যু ইন্ডিয়ান ফ্য্যাগও উড়ছে পাকিস্তানের ফ্য্যাগের সদ্গে।

না, যমে-মানুষের লড়াইয়ে মানুষ কিভাবে বিজয়ী হচ্চে, তার বর্ণনা দিয়ে নিজের দেশের মানুষদের দুঃখ ও হতাশা আর বাড়াবো না। ওধু या না বলে থাকত্ পারছি না, এইসব প্রতিষ্ঠানও বিশিষ্ট ভারতীয়দের মাথায় করে রেথেছেন। নাম ওুনলাম ডক্ধ অতুল মেহতার, এঁর সুস্দরী T্ত্রী বাঙালি। অতুল মেহতা নাকি কলকাতায় পড়াশোনা করতেন। ভাল জিনিস যে বাঙালিরা সবসময় হাতছাড়া করে না জামাতা অতুল মেহতা তারই একটি প্রমাণ! ডঃ মেহতা কাজে বাঙ্ত, দেখা হলো না।

যাঁর সঙ্গে আলাপ করে খুব আনন্দ পেলাম তাঁর নাম ডাক্জার শারদ দেওধর, c.চয়ারম্যান অফ ইমিউনো-প্যাথলজি, ক্রিডল্যাল্ড ক্রিনিক। শারদের পিতৃদেব ল্যাটামুটি সুস্বাস্থ নিত্যেই নিজের দেশে বসবাস করছেন। ছিয়াশির জানুয়ারিতে শারদ পুণায় এসেছিলেন পিতৃদেবের পঁচানব্বইতম জন্মজয়্যীতত অংশগ্রহণ করতে। শারদ̆র মাতৃদেবী কুড়ি বছর আগেই দেহরক্ষা করেছেন।

শারদ দেওধরের সজ্গে আমেরিকার বোগসুত্র অনেকদিনের। উনিশ বছর বয়সে ১৯৫০ সানে বায়োকেমিস্ট্রি পড়তে এখানে এসেছিলেন। তারপর (পনসিনভেনিয়া থেকে পি-এইচ-ডি। ক্রিভন্যাল্ড ক্রিনিকের সকে যুক্ত রয়েছেন ১৯৬৪ থেকে। মার্কিনী তনয়া বিবাহ করেন ১৯৫৫ সালে। তিনটি সন্তান। বড় প্ময়েট্টিকে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছ্ছেন রুপদী নাচ শিখতে। কর্মব্যাস্ত মানুষ শারদ দেওধর আমার সঙ্গে প্রায় বিনা নোটিশেই কিচ্মুষ্ম গঅ্পণুজব করলেন। দেশ ছাড়লেও দেশের মানুষদের মায়া ছাড়া যে কঠিন ব্যাপার, তা শারদ দেও্ধরকে দেখে আর একবার বুঝলাম।

শারদ মানুষটি অত্যত্ত বিনয়ী। শাত্তাবে বলনেন্ন "চিকিৎসাবিষ্ঞান ক্রমশই এমন জটিল হয়ে উঠছে যে একজন মানুমের প্রেষ্ঠ) স্বফ হয়ে থাকা এখন আর সষ্ᅥব নয়। তাই এখন মিলিত হয়ে টিম হিস্শেব্ব্য্যাকট্সি করা অবশাজ্ভাবী হয়ে ঙঠ下ে। এইজন্যেই ক্লিভল্যাম্ড ক্রিনিক বিপ্পের এক তুলনাशীন প্রতিষ্ঠান। এখানে বিভিম্ম বিষয়ের স্পেশালিস্টষ স্কুংহত দল হিসেবে কাজ করেন। কারণ


আকারে-ইপ্পিতে দেওধর যী বললেন তার অর্থ হলো, এই টিমওয়ার্কের ব্যাপারটা এখনও ভারতীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিতে স্বীকৃতি পায়নি। আমরা ফুট্বল (খলবো, ক্রিকেট খেলবো ঢিম হিসেবে, কিষ্ঠু চিকিৎসা করবো একা-একা ! এর অলেই ব্ছ প্রতিভাধর মানুষ থাকা স<্বেও দেশটা চিকিৎসার ব্যাপারে শ্শাচনীয়ভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে।

দেওধর বললেন, "জারতবর্ষ্ষে যা দরকার তা হলো চিকিৎসাক্ষেত্রে পুলিং অ২ আইডিয়াজ। এর থেকেই চিকিৎসার মান ক্রমশ উন্নত হতে আরষ্ভ করবে।"

দেওধর কিন্তু দেশের দারিদ্র্য সম্বদ্ধে অনবহিত নন। আমার এক প্রশ্নের ৬তরে জানললেন, " সেডিক্যাল কেয়ারের মান ধরে বিচার করলে ইউ-এস-এই প্থথিবীর এক নম্বর দেশ। কিন্তু অস্বীকার করে লাভ নেই, এখানে খরচ অসষ্ভব।" ৬ফাতটা কোথায় জানতে চাইলে দেওধর বললেন, "অনা দেশেও বড় বড় ৬ক্তার আছ্ন বিভিন্ন বিষয়ে, কিস্দ প্রথমে একজনের কাছে যাও, তারপরে আর ‘ঝকজন স্পেশালিস্ট্রে কাছে যাও, তারপর আর একজনের কাছে। আমেরিকার


পরামর্শ করে রোগীর চিকিৎসার জন্সে প্রস্ত্তত রয়েছ্লে। শরীরের যত রকম জটিল রোগ অছে তা একসঙ্গে নিয়ে কেউ ক্লিভন্যাড্ডে আসুক, ছত্রিশ ঘন্টার মধ্যে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যশু পরীক্ষা করে চিকিৎসা-ব্যাবস্থ প্রস্তুত হয়ে যাবে। একটা জটিল ট্রান্সপ্লান্ট অপারেশনে দরকার হলে কুড়ি জনের টিম একসঙ্গে কাজ করবে। অবশ্য তেমন একটি জটিন কেসে বারো-তেরো লাঘ টাকা খরচ হতে পারে।"

আমার আর এক প্রল্নের উত্তরে দেওষর বললেন, "চিকিৎসা গবেষণাতেও আমরিকা এখন পৃথিবীর এক নম্বর দেশ।" নিজের অভিজ্ঞো থেকে জানালেন, "এরপরে यদি তিনটে দেশের নাম করতে হয় তা হলো জাপান, জার্মানি ও সুইডেন্"’ চিকিৎসার খরচ সম্পর্কে দেওধর বলনেন, ‘ইনসিওরেন্স আছে বলেই এই ধরনের থরচের ভার রোগীরা বইতে পারেন। যাঁরা বড় বড় কোম্পানিতে কাজ করেন তাঁদরও চলে যায়। সমস্যা হলো গরিবদের, বেকারদের-যাঁদের মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স নেইই, তাদদর। এঁদের বেতে হয় সরকার পরিচালিত কম্মুনিটি কেয়ার হাসপাতাল্ল-যেখানে চিকিৎসার মান এখানকার মতন উন্নত নয়। কিব্ট একটা কथা স্তেরাঁখবেন, যতই গরিব হোক, কেনো আমেরিকানকে বিনা চিকিৎসায় ম্টেた হয় না। এইসব জায়গার মে


ডাক্তার দেওধর সবিনয়ে স্ষী কর্পের করেন, "আাম্মরিকার ভারতীয় ডাক্তারদের যথেষ্ট সম্মান, কারৃন্ম্র ল্দলনায় ভারতীয়দের মাথা নিচ করে থাকবার প্রয়োজন নেই। যাঁরা কিছুদিন আগগ এসেছ্নে তাঁদের অনেকেরই এখন যথেষ্ট থ্যাতি।" ইভ্যিয়ান ডাক্তার সম্পর্কে আমেরিকান কর্তাদের সাধারণ ধারণা-র্রারা পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও দায়িত্ববেধসম্পন্ন মনুষ। সুদুর প্রাচ্যের সবার তুলনায় ইভিয়ান গ্রাজুয়েটরা তাই একটু প্রিমিয়মে রয়েছেন।

দেওধরের বয়স ছা৷্রান। দেশ সম্বC্ধে জিজ্ভেস করলাম। শান্তভাবে বললেন, "যখन এখানে এসেছিলাম তঋন ভেবেছিলাম চার বছর পরেই ফ্রিরে যবেে। কিষ্দ পাকচজ্রে ফেরা হল না, ছত্রিশ বছর রয়ে গেলাম। বাবা একটু কষ্ঠে পেনেন, এই যা। তিনি একবার এখানে এসেছিলেন পঁচাশি বছর বয়সসে, ১৯৭৫ সালে। আমি দূরে আছি বটে, কিষ্তু ভারতবর্ষের সাফ্ল্য আমাকে আনন্দ দেয়, ভারতবর্ষের কষ্ট আমাকে এখনও কষ্ট দেয়।"

দেওধরের টেলিফোন বেজ্ে উঠলো। কিডনি গ্রাফটিং-এর একটা অপারেশনের টিম কনফারেন্গ এখনই খুরু হবে, আমাকে তুভা সেন পাকড়াশীর হাতে তুলে দিত্যে ডাক্তার শারদ দেওধর বিদায় নিলেন।

ক্রিভল্যাড ক্রিনিকে গেলে মনে হয় না হাসপাতালে এসেছি। যেন ফাইভস্টার
(কান্না আনন্দলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখানকার হালচাল দেখে অনেক রোগ নিজ্রেই ভয় পেয়ে দেহ ছেড়ে পালাবে!

刃ভা সেন জানতে চাইলেন, "অপারেশন দেখবেন? রোগীর আত্মীয়দের অপারেশন দেখাবার জন্যে টিভিতে বিশেষ ব্যবস্থা আছে।"

আমি বললাম, "ওসবের মধ্যে आমি একদম নেই। চিরকাল এসপ্লানেড r.থকে ট্রামে কলেজ স্ট্রীট যাবার সময় আমি ‘মাটিয়া কলেজের’ সামনে মিনিট পাঁচেক চোঘ বুজে থেকেছি!"

ক্রিভল্যাল্ড ক্লিনিকের নানা বিভাগের মধ্য দিয়ে আমরা হাঁটছ্ তো হাঁটছিই। মানুযের এইটুকু শরীরের তদারকির জন্যে কতরকম যষ্ত্রপাতি যে বেরিয়েছে তা ভাবলে মাথা ঘুরে যায়। নিজের দেশের হাসপাতালে তো একটা ব্লাড প্রেসার মাপার যশ্ত্রপাতি ঠিক থাকে না, আর এখানে এতো কলকজা এরা সামাল দেয় কি করে!

শুভা বললেন, "এ আর কি? এখানে রয়েছে বৃহৎ এক জণবিক বিভাগ, ডিপার্টমেন্ট অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিন। আণবিক বিদ্যা শুধু বোমা মারবার জন্যেই ব্যবহৃত হয় না, ডাক্তারিতেও তার নি (z্ক) ধববহার।"
"ওসব আমাকে দেখাবেন না, ডক্টর জ্রে পাকড়াশী। আমরা ভারতীয়রা

"কী বলছ্নে শংকরবাবু? এখান্দন ন্টক্রিয়ার মেডিসিনের যম্ত্রপাতি যিনি সামাল দিচ্ছেন তিনি তো আমর্ফ্র্রু লোক। নিউক্লিয়ার মেডিসিন না দেখুন, অন্তত একজন বিখ্যাত বাঙালি দেখে যান!"

গোপালবন্ধু সাহা ওপার বাংলার মানুষ। জন্ম ও আই-এসসি পর্যস্ত পড়াশোনা চট্টগ্রানে। ১৯৫৯ সালে ঢাকা থেকে বি-এসসি এবং পরের বছরে এস-এস:-; তারপর ফোলোশিপ নিয়ে কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ওখান থেকেই পি-এইচ-ডি। ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৯ পর্যণ্ত গোপালবম্ধুবাবু আরকানসাস বিশ্ধবিদ্যালয়ের নিউক্রিয়ার মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। পরের তিন বছর পুরো প্রফেসর। এরপর নিউ মেক্সিকোতে, মেডিক্যাল কলেজে প্রফেসর ডিরেক্টর থুব অল্পবয়সে। ১৯৮৪-তে চলে এলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের তীর্থা্মেত্র ক্রিভল্যান্ড ক্রিনিক ফাউশ্েেশনে।

তজা সেন চুপি চূপি বললেন, " মেয়ে এবং গিন্নির চাপে পড়েই নিউমেপ্সিকো ছ্গড়লেন গোপালবদ্ধু সাহা। ওখানে কাছাকাছি কোনো বাঙালি পরিবার নেই। মেয়ে বাংলা গান গাইবার জন্যে পাগল। কিষ্ণ ওখনে বাবা এবং মা ছাড়া কে নাংলা শুনবে?"

কোটি কোটি টাকার জটিল যম্ত্রের সাহায্যে গোপালবষ্ধু সাহার গবেষণার

বিয়য ওনে আমার মতন আনাড়ি বঙসঙানের মাথা ঘুরতে আরশ্ভ করলো। রিঅাকটর ও সাইক্রোট্রন প্রোডাকটর ও সাইক্রোট্রন প্রোডাকশন অফ রেডিও নিউক্লাইডিস থেকে ওরু করে, হাই-পারফর্যান্স লিকুইড ক্রেমাটোগ্রাফি এবং নিউক্রিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যাস্স ইমেজিং ইত্যাদি কত সব বিচিত্র শব্দ, যার


গোপানবক্বুবাবু অতি অমায়িক ভদ্রলোক। এমনভাবে বসে থাকে যেন মফস্বলের সরকারী হাসপাতনের ভাঙা স্ট্রেথাসকোপ এল-এম-এফ ডাক্তারবাবুর সন্গে তাঁর কেনো তফাতই নেই।

অমি বলनাম, "আমার মাথা ঠিক থাকছে না সাহামশাই।এজোসব যন্র্রপাতি, কিষ্তু খারাপ হয় না কেন ? আপনার ব্লাডপ্রেসার মাপার যষ্ত্র ঠিক রাখেন কি করে ? আমদের দেশে নাড়ি-টেপা ডাক্তাররাই তো এথনও ধদ্বণ্তরী, উইদাউট এনি যষ্রপপাতি শ খানেক টাকা ফি-এর চেম্বার অম্টপ্রহর বোঝাই রেথেছেন।"

গোপানবপ্ধু সাহা আশা দিলেন, "হয়ে যাবে। আঙ্তে-আজ্সে সব ঠিক হয়ে যাবে। যে-দেশে রবিঠাকুর জন্মেছ্নে সে-দেশে কিছু আটকে থাকবে না।
 হবে।"

আমি বললাম, "সায়েবদের সক্গে জ্যেifl পেরে উঠবো না। যস্রপাতি তৈরি

 পাকড়াশী বললেন, "কি বলছ্নে শংকরবাবু ? आপনি কি জানেন, আমেরিকান সাহেব-ডাক্তাররা মেডিক্যাল কলেজে কার বই পড়ে নিউক্রিয়ার ফার্মাসি শিখচে? বইটার নাম হচ্ছে : ফানামেন্টালস্ অফ নিউক্রিয়ার ফার্মাসি। লেখক চাট্ণীইয়া, নাম গোপালব্বু সাহা। আর আপনি ধরে নিচ্ছেন, বাঙালিরা কখনই যয্্রপাতি ঠিক রাখত্তে পারবে না!"

গোপালবক্ধু লজ্জা পেলেন। তারপর বলনেন, "চিষ্তা করবেন না। তেড়ে«ুঁড়ে লাগলে সব হবে, হতে বাধ্য। অচল গাড়িটাকে ঠেলেঠুলে একমু স্টঁ্ট দিয়ে দেওয়া, তারপর দেখবেন গাড়ি ছ্ৰটছে।" গোপালবক্থু এবার নিজের কাজে বাঙ্ভ হয়ে পড়লেন।

নিউ ইয়র্কে চাইনিজ রেস্গোরাঁয় বসে মিছরিদা মন দিয়ে আমার ক্রিভল্যাঙ্ড ক্রিনিক পরিক্রমা সংবাদ ওনলেন। আমি কিচুটা হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আমাদের দেশের গাড়ি সত্যিই কি কখনও স্টৗঁট নেবে, মিছরিদা?"

আমার দিকে একটা মুখঙক্ধি বটিকা এগিয়ে দিয়ে মিছরিদা বললেন, "সময়ের

সঙ্গ তাল রেথে এগোবার মলোবৃত্তি ছিল না বলেই আমাদের আয়ুর্বেদ শাঙ্র একদিন মরে গিয়েছিল। আমাদের ডাক্তারিরও সেই অবস্থা হতে চলেছে－নাড়ি గি．প বড়ি বেচার দিন শেষ। মিলেমিশে হাসপাতাল চালানোর বিদ্যেটা ইভ্ডিয়াতেই ওুরু হয়েছিল—পৃথিবীর প্রথম হাসপাতাল এই ইভিয়াত্তই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিন। কিত্তু সময়ের স্রোতে এবং উদ্যমের অভাবে আমরা লাস্ট小য় হর্রে গেলাম। শারদ দেওধর তোকে খুব দামী কथা বলেছে－সায়েবরা টিমওয়ার্কের রাজ। আমরা যেদিন তিমওয়ার্ক শুরু করবো মন দিত্রে，সেদিন （দখবি এখানকার সাল্যেবাই ঘুটবে কলকাতার মাটিয়া কলেজে চিকিৎসা করাতে＂
＂সেদিন কবে গো কবে？＂আমি মিছরিদার মুথের দিকে ই゙। করে তাকিয়ে ৰইলাম।

## M

 जাত। নিউ ইয়র্কের রাস্সা ধরে সাক্রু 夕রিক্রমায় বেরিয়ে আমার মনে হলো বাঙালির মতন নিজের অন্তর্নি প্থিবীতে নেই। নিজের শখ্چি সম্পর্কে অতিমাত্রায় অবহিত হলে বেমন
 অনুম্যকুলেরও অবক্ষ্য় অনিবার্य।

এক প্রচ অ্যাডভেঞ্চারাস জাতের কপালে কেমন করে কুপমলূক শিরোপা
 ম্যানহাটানের পথ ধরে হাঁটতে－হাঁটতে মিছরিদা বললেন，＂ব্যাপারটা ঘুব সহজ। দোষটা তোদের，হতভাগা বাঙালি রাইটারদের। প্যানপ্যানে প্রেমের পানসে গঞ্পে লিথখই সারা জীবন তোরা নিজেদের ব্যঙ্ত রাখলি，দूঃসাহসী বেপরোয়া বাঙালির বিজয়পর্বট্ট তোরা থোজখবর করে বইতে জড়ো করালি না। কিছু মনে করিস না，বাঙালি লেখকদের সমাজচেতনা বড্ড কম। ইতিহাস তোদের লেখায় ধিকে－ঝিয়ের মতন মাथা নিচু করে বাসন－মেজে যায়－জাতটা তাই প্রাণশক্তি আহরণ করতে পারে না।
＂তবু তো বাঙালিকে দাজ্ভিক এই অপবাদ সহ করতে হয়，＂আমি গিছরিদাকে মনে করিয়ে দিই।

শ゚কর シ্রমণ（২）—৬
" যেসব জাত হেরে যাচ্ছ, পিছিয়ে যাচ্ছে, দিশেহারা হয়ে পড়ছে দাষ্ভিকতার অম্নরস তাদের পক্কে প্রट্যেজন। তোরা ওজব ছড়াচ্ছিস, বাঙালির যা কিছू তা ওই গোল্ডেন এজ নাইনটিনথ সেঞ্জুরিতে হয়ে গিয়েছে। কিষ্টু অচেনা-অজানা বাঙালি এই টোয়েনটিয়েথ সেঞ্মুরিতে যা সব কাণ করেছে তার পুরো ইতিবৃত্ত জোগাড় হলে আমাদের শিরদাঁড়া এইভাবে লাউডগার মতন নুইঁ্যে নরম হয়ে পড়তে না""
"মিছরিদা, আপনি বাঙালি ডান্জার আর বাঙালি খলাসার কথা লিখতে বলচেন আমাদের?"
"কেন্ন নয় ? এরাই তো সেই আদ্যিকাল থেকে দুনিয়াটকে বুড়ো আডুলের কাছে এনে ফেনেছে। পানামা, আর্জেন্টিনা, নিকারাওয়া, ইউ-এস-এ, কানাডা, বাহামা-দুনিয়ার কোথায় হুই বাঙালি ডাক্তার অথবা জাহাজ পালানো খালাসি দেখবি না? এরা রো ইউরোপীয় সাহেবদের মতনই বিশ্ববিজয় করেেে, কিষ্তু আমরা কোনো স্বীকৃতি দিইনি। দিলে লাভ হতো। আমাদের ছেলেホুলো হাফহিজড়ের মনোবৃত্তি ত্যীগ করে পুরুষসিংহের মতন গৰ্জন করতে। দুনিয়ার লোক আমাদের এবদু সমীহ করে চলতো, কথায়-কঞ্ৰুামাথায় চাঁটি মারবার আগে এবটু ভেবে-চিন্তে দেখতো"
 সাইনবোর্ডে নিবদ্ধ। দর্শানের নিষ্ঠা ( তাজমহল দেখছ্লে। মিছরিদা পিম্ৰুiি় করনেন, "দ্যাখ, দ্যাখ, দ্যাখ! সাইট ফর দ্য গড্স। কनকাতায় বাংলা সাইনবোর্ড নির্বশ্র হতে চনেছে, আর এখানে বস্গ সঙ্তানরা কী করছে একবার পরান ডরে দেথে নে! সার্থক জনম মাগো তোমায় ভানবেসে।"

সত্যিই দেথার জিনিস। বাং্লা ভাষায় নিউ ইয়র্কের দোকানের মাথায় জ্রল জ্রল করছে, "‘ক মাছ ও পাবদা আছে।"

মিছরিদা চোখটা একদু মুছে নিনেন, বোধছয় নিজের দৃষ্ঠিকে বিপাস করতে পারহিলেন না।
"কী দেখজেন দাদা ?" আমাদের দুজনকে বাংলায় কথাবার্তা বনতে ওনে আর এক বগসঙ্তান ইতিমধ্যেই আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।
"আমাদের কলকাতায় বাংলায় সাইনবোর্ড উঠে গিক্যেছে, তাই ভাই প্রাণভরে দেখছি, কিছু মনে করবেন না।"

এই ভদ্রলোক বাললাদেশি মুসলমান। বললেন "আর এবদু এগিয়ে যান। ফার্স্ট অ্যাভিনিউ ও সেবে৩ অ্যাভিনিউয়ের মধ্যে সিজ্সথ স্র্রীটে পুরো রাঙ্তা ধরে অন্তত বারোখানা বাঙালি দোকান দেখতে পাবেন। সবই শিলেটি, যদিও লেখা
－小া：ই ইন্ডিয়ান ফুড।＂
 －サ।＂শা বাগ，আনার বাগ，মিতালী，শ্যামলী，মিনার，মিলনী，এটসেটরা， －ル！সটNা।＂

৩ামাদের নতুন বন্ধু বললেন，＂আপনার উচিত মুনীর আমেদের সঙ্গে দেখা －•！11－একটা পুরো রেস্তোরাঁ－চেনের প্রতিষ্ঠাতা।＂
＂আহা！প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালি！＂মিছরিদা নিজের অনুভূতি চেপে রাখতে ッ1।．লन না। शুব দুঃখ হলো，কী কুক্ষণণ আমরা দামী ডলারभুলো চীনের ।．দ｜কান দিয়ে এলুম আমাদের জাতভাই থাকতে। পুইইশাক দিয়ে দুটো ভাত । ৷৷，ચ খাওয়া যেতো।＂

পথ্রে ব্্ধু বললেন，＂দুর দেশ থেকে এসে নিউ ইয়র্ক শহরে রেস্তোরাঁ
 খllলনাই ডকে উঠবে। তবে জেনে রাখুন，এমন বাঙালি এখানে আছ্নে，মাফিয়ারা川াゅ ভয় করে চলে।＂






โ্অছরিদা বললেন，＂আমার র্রই বন্ধू ক্যালকাটার রাইটার—ওঁরা প্যানপেনে
 －্া।৬ভেঞ্চার রাইটরদদের। তা গপ্রোটর আউটলাইন কী রকম হতে পারে？ －川｜মার ভাইবিগুনো বড় ना হয়ে উঠলে আমি নিজেই ট্রইই নিতাম।＂

বiংলাদেশি বন্দু বললেন，‘४রুন，এমন একটা ক্যারাকটার করলেন যে

＂প্রথমমই ফেলিওর দিয়ে তরু কর়ত় বলছেন？অবশ্য সব ব্যাপারে


গাংলাদেশিটি সুরসিক। তৎক্কণাৎ উত্তর দিলেন，＂সাফল্যের ছাদকে ধরে －॥ IIার জন্যে অনেক ব্যর্থতার থাম দরকার হয়，দাদা।＂
＂অকাট যুক্তি！বলে যান ভাই，＂মিছরিদা গ্রীন সিগন্যাল দিলেন।
খশ্র হয়ে বাংলাদেশি বললেন，＂ফরিদপুর কিংবা বরিশাল থেকে আপনি ：॥ज！হলেন নিউ ইয়ক্কে। ৩রু করলেন রেস্ডোরাঁ－বয়ের জীবন। একদু চান্স ！প！？একখানা দোকানের অং্শীদার হলেন－গা－গতর আমার，সম্পক্তি

তোমার। এদেশে সম্পত্তির অভাব নেই, টানাটানি গা-গতরের। গতরের ময়দায় यদি একমু মগজের ময়ান মিশিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তো কথাই নেই।"
"চমৎকার বলেছ্নে ভাই," উৎসাহ পাচ্ছেন মিঘরিদা।
বাংলাদেশি বললেেন, "মনে করুন্ন আপনার খাবারের দোকান তেমন চলছে না। বড্ড ছটফটটে জাত এই আমেরিকান। ওদের নজর টানা বড্ড কঠিন কাজ। চীনারা একসয়় নজর টেনেছিল। এখন ইল্যিয়ানদের জয়জয়কার, কিষ্ঠু এর পিছনে রয়েছে এই বাংলাদেশি প্রেম। দোকনে লোক টানবার জন্যে এই ইস্কূন পালানো ছোকরা এক কাঙ করে বসলো-দেশ থেকে একখানা সাইকেল-রিকশ এনে হাজির করলো কিউরিও হিসেবে এবং এই রিকশটটই সাজিয়ে রাথলো প্রধান আকর্ষণ হিসেবে। হাতে হাতে ফল।।এই রিকশ দেখবার জন্যে সমস্ড নিউ ইয়ক্ক ভেঙে পড়তে লাগলো তার লোকানে।"
"এ জানলে খান দশেক সাইকেল-রিকশ ভাঙা অবস্থায় এনে এখানে জুড়ে নিতাম। এতে হাওড়ার ট্রাফিক জ্যামও এবদু কমতো আর এখানেও ইু-পাইস কমানে। যেতো" মিছরিদার আcক্ষপ।

 এদেশের চরিত্র। দ্বিতীয়র কোন সম্মান্ৰুই এখানে, তাই সবাই প্রথম হবার নেশায় মেতে আছে।"
"ত রিকশ থেকে শেষ প্রোলস রয়েস হলো?" জনতে চাইলেন মিছরিদা।

সুরসিক বাংলাদেশি বলনেন, "পয়সা হতে বাধ্য। এবং সেই পয়সায় বেগ লী বুট্কি চালू হলো, ওরু হলো ডিসকোথেক"
"বোঝা যাচ্ছে, বিদেশে বাঙ্গালি বার্থ হয় না," মিছরিদার মণ্তব্য।
বাললাদেশি বললেন, "এর পরেই তো জমে উঠবে শংকরবাবুর গপ্পোঢ। মাফ্যিয়াদের সছ্গে মিশছে এক বসসন্তান। এবং তারপর হঠাৎ একদিন..."
"ব্বোরা বঙ্গসস্ডান খুন হয়ে গেলো, এই ঢো," আমি আর নিজেকে সংষত রাখতে পারলাম না। এইসব গল্রের শেষটা আন্দাজ করতে আমার একহুও কষ্ঠ रয় ना।
"थাম থাম," বকুনি লাগালেন মিছরিদা। "তোদের কলকাতার গজ্রে ওরকম হতে বাধ্য কারণ তোরা হেরো-হেরো ডাক তুনেই সমস্ত জাতটাকে সত্যিই হারিয়ে দিলি। প্পিজ, ওই সোনারচাঁদ বাঙালিটা यদি এখানে খুন হয়েও থাকে তা এই ছোকরাকে বলবেন না। সমস্ত জাতটাকে আর একবার কঁদদিয়ে সাহিত্যিকের কেরাামতি দেখাবে, কিঅ্ত্র জাতের কোনো কাজে লাগবে না।"

বাললাদেশি বলনেন，＂এর পরেই তো নাটক। মাফিয়ার বোনের সঙ্পে －川｜｜াদদর ভাইয়ের ভাব－ভালবাসা হলো। তারপর মাফিয়ার বোন একদিন । স্লিল ম্যারেজ করে বসলো আমাদের ভাইয়াকে। বললে খুনোখুনি লুটোপাট্তিতে
小রত চাই！’

খুব খুশি হচ্ছেন মিছরিদা। নির্দেণ দিলেন，＂মাফিয়ার মেয়েওুলোর শরীরস্ষাস্থ্য কেমন হয়，জামাকাপড় কেমন পরে এসব ডিটেল ঢুই ভাল করে গনে নে，দেশে গিয়ে তোকে এই বিষয়েই লিখতে হবে। প্রত্যেক মাফিয়াকে【৷থন থেকে প্রত্যেক বাঙালি ‘শালা’ বনতে পারে，অথচ ততে কোনো অন্যায় ＂$<4$ ना।＂

বাংলাদেশির মুখে জানা গেলো，বিয়ের পরেইই অনেক হাপামা হয়েছে।এফ－ ［1－আই नাকি জামৃবাবুর সজ্গে যোগসাজশ রেথেছিলেন। এই এক মজা এই ।．4শে। বেখানেই যাওয়া যায় সেখানেই পুলিশের ইনর্ফমারের খবর পাওয়া যায়।
 गाज़्श।



কিশ্ু বাংলাদেশি ভদ্রল্োক ক্রে আবর নিরাশ করলেন। করিৎকর্মা না ง．ল এরপরেই থুন হত্ন ভদ্রল্লৌক। কিষ্ঠ কৌশন জানলে এদেশে কোনো চিষ্তা 1．$\cdot$ Iই। বাংলাদেশি জামাইবাবু এবার সোজা খবরের কাগজের শরণাপন্ন হলেন। ৭ب় বড় হেডলাইনে বিথ্যাত সংবাদপত্রে থবর প্রকাশিত হলো，মাফিয়ারা একজন গাঁলাদেশিকে খুন ஈরতে চায়। যাকে বনে কিনা একেবারে আহ্মেরিকান টাইপের
 ،小টি দেশের মিলিটারি সিত্রেট চুরির প্রচেষ্ঠের সন্গে এর কি কোনও যোগ भाजए？ইত্যাদি।

কাগজ্জ কেনো রিপপার্ট বেরুলে এখানে কর্তাদের ট্নক নড়ে। ফলে जনাইবাবু প্রয়োজনীয় সুরক্ষা পেলেন，তিনি এখন ভালই ব্যবসা－বাগিজ্য आजাচ্ছেন। जর্থাe একটি পুর্রাঙ সাফল্যকাহিনী।

বাংলাদেশি বক্ধু বললেন，＂গম্পটট যদি আরও নাটকীয় করতে চান，আর একটা かারাকটার পাশাপাশি নিয়ে আসুন। নিঃসझ মুসলিম ব্সসুন্দরী এখানকার －্যাপার্টেমেট্টে বসবাস করেন। স্বদেশের কোনো এক মহাশক্তিমান রাজপুরু্য ओ।．ক গোপনে বিবাহ করে ঝামেনা কমাবার জন্যে মোটা vরচে নির্বাসিতার

জীবনযাপনে বাধ্য করেছেন। এই মহিনা এখন গোপন বিবাহের সংবাদটি ফাঁস করে সতীনের দেমাক কমাতে চান। দাম্পত্য অধিকার পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।"

মিঘরিদা ওজ৩জ করে এই নতুন বক্ধুর সঙ্গে অনেকক্মণ কথ্য বললেন। তারপর ঘোষণ করলেন, "মিছে রবিঠাকুর আমাদের কনকাতায় জন্মেছিলেন ! जোরা সাহিত্যিকরা দুটো রেস্তোরাঁর ভান নামও দিতে পারিস না। কলকততার সব রেঙ্তোরাঁর নাম বিদেশ থেকে চুরি করা। আর যত চমলকার অরিজিন্যাল নাম এই নিউ ইয়র্কে। লিখে নে একটা রেস্ডোরাঁর নাম, যত ওনছি তত প্রান জুড়িয়ে যাচ্ছ-নির্বাণ অন্ রুষ্টপ’! আহ! নামটা কয়়েকবার আবৃত্তি করলেই নির্বাণप্ব্রে দিকে মন টানবে। ৷ুনছি একই স্টাইলে রয়েছে-নিরভানা অন্ টাইম স্কোয়ার’, ‘निরবলি অন সেদ্ট্রাল পার্ক’। এই স্টাইলের নাম হলে তেকে দোকানের ঠিকনা মনে রাখতে হবে না। आমদের ওখানে হওয়া উচিত ছিল-গাসুরাম অন গোলপার্ক, ওপ্তাজী অন গড়িয়াহাট, বিন্োদ অন বি-বি-ডি বাগ, ভীমনাগ অন মহাষ্যা গাক্কী রোড, ভিয়েন অন সেক্সপীয়ার সরণী, এটসেটরা এটসেটরা!"
 বলেন। কিষ্ুু ভদ্রলোককে পাওয়া গের্রেপী। মিছরিদা বললেন, "আবার यদি
 লোকেরা এইসব মানুষের কথার্টিঢের কাছ থেকে জানতে চায়।"

সেদিন জয় ও মলির ম্যানহাটান অ্যাপার্টমম্টে ফিরে এসে অনেকক্ষণ ধরে দুঃসাহসী বাঙলিদের কথা নিজের খাতায় নিখলাম। বাঙালিরা ౌ४্ রেস্তোরঁ৷ চালায় না, তারা এথন ট্যাপ্পিচালক, নিউজস্ট্যাভ্ডের মালিক। ওযুষ্ের দোকানেও যথেষ্ট প্রতাপ বাংলাদেশিদের। ফার্মাসি বিদ্যাটা আমাদের সহজে এসে যায়।

এক ভদ্রলোক বললেন, "কچন যে কি হয়ে যায় ঠিক বোঝা যায় না। এক ফার্মাসিতে যেতাম, সেখানে সায়েব আছ্ন ও সেই সন্গ এক বাঙালি আমার বাঙালি নাম দেখে ছোকরা যেচে এসে কথা বনতো। বিদেশে নিজ্েের দেশের লোক দেথলে বাঙালিদের ব্রেক ফেল করে ছড়মুড় করে অনেক সুখ-দুঃখখর কथা বলে যায়। आমি কয়েকবার গিয়েছি, সাহেবের কাছে প্রেসক্রিপসন দেওয়া সর্ধেও এই বাঙালি ছেলেটি এগিয়ে এসে আমার স<্গ কথা বলেছে।

গত সপ্তাহে আবার দোকানে গেনাম। দেথি সায়েব নেই, ওই বাঙালি ছোকরাই đাঁপ খুলেছে। ভাবলুম, জিঙ্ভেস করি, সায়েব মালিক কোথায় ? এখনও আসেননি কেন ?

কিন্তু উত্তর ওুনে আমি তে তাজ্জব！বিনীতভাবে ছেকরা আমাকে জানিয়ে โhল। দোকানের মালিক সে নিজেই। সায়েবকে সে চাকরিতে রেখেছে মাইনে fhగ়़। সায়েব ফাঁকিবাজ হয়ে যাচ্ছিন তাই এবার বিদায় করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

মার্কিন মুলুকে বাঙালির নিজস্ব অ্যাডভেঞ্চার করে ওুু হর্যেছিল তা「্যকমতন র্থেজ করে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে এ বিষয়ে
 ংয়েছিল। চিরকুমার রণজিৎবাবু পেশায় বৈজ্গানিক，কিস্তু নেশায় ঐতিহাসিক। ওঁর সং্রহে মহেঞ্জোদরোর একটি মৃৎপ্রদীপ আছে।

রণজিeবাবু এবারের নর্ধ আমেরিকান বাঙালি সম্মেলন উপলক্ষে
 সালের আদমসুমারিতে দেখা যাচ্চে ওই শহরের এক লদ্ষ মাট হাজার লোকের ৷！，彷 মাত্র নজন ভারতীয়，এঁদের মধ্যে কয়েেকজন যে বাঙালি ছিলেন তা খশশ্যু ধরে নেওয়া যেতে পারে। ১৯২০ সান ন্রগাদ অবশ্য ১০／১২ জন
 （ ১৯৬০ সাল नাগাদ）কथাবার্জা বলে অনে


 সকলকে！

বশিক－এর কথাই ধরা যাক। এঁদের জাহাজের ইঞ্জিনে কিছু গোলোযোগ ५ ५था যায়। জাহাজ সারাতে－সারাতে অনেক সময় লাগলো－বরফজ্জম শীতত ！আটলেকস ততঙ্ষণে জাহাজ চলাচলের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। তখন স্লাসিদের টাকা দেওয়া হলো নিউ ইয়র্小ে যাবার জন্যে এবং সেখানে －পলকাতার জাহাজ ধরা যাবে। সেই টাকা নিয়ে আাডভেঞ্চারপ্রিয় বশিক রাদ্মরিকার জনসমুদ্রে মিশে গেনেন，দেশে ফেরা হলো না।

มজিদ আন্রিরিকায় এসেছিলেন পানামায় এক দুরসম্পর্কের ভাইশ্যের ৬রসায়। ক্রিভল্যাভে এসে খনলেন，পানামা এখান থেকে অনেক দুর। খেয়ালের গশ় ভদ্রলোক এখানেই থেকে গেলেন，পানামা গিয়ে ভাইকে আর খুঁজে বার गता रलো ना।

এই সব দিকহারা ঘরছাড়া বাঙালি মুসলমান ইস্ট নাইনটি ফাইভ স্ট্রীটে ！．আাটাখাটো দোকান অথবা রেস্ডোরাঁ চালাত্ন এবং যথাসময়ে লেমসায়েব বিয়ে গির্তন। কিন্তু মেম বিয়ে করলেও，এঁদের ধর্মীয় নিষ্ঠায় ভ゙াঁl পড়তো না।

নিষ্ঠাবান মুসলমানের মতন এঁরা মদ স্পার্শ করতেন না, ওুয়োর খেতেন না এবং নিয়মিত নামাজ পড়তেন। রোজার সময় চলতো উপবাস।

রসিদ আলির কথাই ধরুন। খিদিরপুর থেকে কত বছর বয়সে বিদেশে পালিয়ে এসেছিলেন তা নিজের স্মরণে নেই। পাকেচক্রে একদিন লেক ইরির ধারে জাহাজ ভিড়লো এবং রসিদ আলির নতুন পলাতক জীবন ওুু হলো। মুসলিম জীবনयাত্রার সন্গে এই সমাজের কেনন পরিচয়সূত্র ছিন না।

রসিদ আলি এখানে বিবাহ করলেন, পুত্রকন্যার জনক হলেন, কিষ্ত এই সমাজের সঙ্গে নিজের ধর্মীয় আচার নিয়ে মিশে যেতে পারলেন না। তাঁর নামাজ পড়া, তাঁর মদ ও শুকর মাংসে অনীহা বিদেশী থ্রিয়জনদের ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে রইলো। ৷ারপর এই ব্যা ও অসম্মান এমন তীব্র হয়ে উঠলো যে বিয়ের পচচিশ বছর পরে রসিদ আলি একদিন ঘরসংসার ত্যাগ করে আবার বিবাগী হলেন। বেশ কিছুদিন পরে ১৯৬০ সালে ক্রিভল্যাভের এক পোড়ো বাড়িতে ঢাঁর মৃতদদহ খুজ্জে পাওয়া গেলো। পুলিশের মতে কয়েকদিন আগে কঠিন নিউমোনিয়ায় নিঃসস্গ রসিদ আলির মৃত্যু হয়েছে।

রণজিৎবাবু জরও তিনজন বঙঙালি মুসলমাঁ্র इতিবৃত্ত সংগ্রহ করেছেন।




আরও দুই যুসলমান ভাইর্রু খবর পেয়েছিলাম রণজিৎ দত্র কাছে। ১৯২৭ সালে হামিদ ও গণি আব্দুল আমাদের এই হগলি থেকে বেরিয়ে ভায়া থিদিরপুর এবং লশুন হয়ে এই ক্রিভল্যাভ্ডে হাজির হয়েছিছেনন, আর ফেরেননি। এঁরা স্থননীয় রমনীদের সজ্ে বিবাহ সম্পর্কে আব্ধ হন। হামিদ সম্পর্কে হয়তো বিশেষ কিছ্ম লেখবার থাকতো না যদি না তিনি এক বিখ্যাত আমেরিকানের পিতা হতেন। ১৯৩৩ সালে হামিদের যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁর ছেলে রউলের বয়স চার। রউন এখন নিউ ইয়র্ক শহরের বাসিন্দা, খ্যাতনামা কন্নসাঁ্ট বাদক, গ়ায়ক এবং সঙ্গীত সমালোচক।

দ্বিতীয় প্রজন্মের বামারিকান (বাঙলা-আন্মেরিকান-ডাঃ রনেশ চক্রবর্তীর ভাষায়) হিসেবে এক অসাধারণ উপন্যাসের নায়ক হতে পারেন এই রউল, যিনি নিজেকে র্যাক আমেরিকানদের সদ্গে মিশিয়ে ফেনেছ্নে। কয়েকটি বিখ্যাত বইয়ের লেখক এই ছগলি-সস্ডান রউল-ফ্মোস ব্যাক এনটটরট্নার্স অফ টুডে (১৯৭4৪), ব্যাকস ইন ক্য্যাসিকাল মিউজিক (১৯৭৭), কালা কবিতার তিন হাজার晨 (১৯৭০) そত্যাদি।

রউলের কাকা গণি দেহরক্ষ করেন ১৯৬২ সালে। তাঁর অণ্ডো্টির সময়

ম স্সলিম এবং গ্রীধ্টিয় রীতি দুই－ই পালন করা হয়েছিল।
থুব ইচ্ম ছিল রউলের সক্গে সাস্পলৎকারের। রণজিৎবাবু ক্রিভল্যাশ থেকে ঝিंউ ইয়র্কে खোনও করেছিলেন। কিন্তু রউল তখন ইউরোপে যাচ্ছেন，ওঁর সহ্গে এ－যাত্রায় দেখা করাঢা আমার কপালে নেই।

কিষ্তু রণজিৎ দত্ত উৎসাহ দিয়েছিলেন，＂দূঃ» করবার কিছ্ নেই। রউল সাঢ়েবকে না পেলেন তো কি হয়েছে？আপনাকে খোন্দকার আলমগীরের সজ্গে ！，যাগাযোগ করিয়ে দেবো？খোন্দকার আলমগীরের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলে fort
বীীয়সমাজ সম্পর্কে আপনার কী অজানা থাকতে পারে।＂
অ্মদ হেসে রণজিৎবাবু বললেন，＂আমি রিপিট করছি－থvান্দকার আলমগীর रज খোন্দকার আলমগীর।＂

M
．


 স！’？यোগাযোগ স্থাপন করা।

থোদ্দকার আনমগীরের প্রসউ উ১লো ক্রিভন্যাভ্ডে। আমি প্রবাসী বাঙালিদের i．）बनगাত্রা সম্পর্কে সংবাদ সং্রহ করছছ ওনে এক বক্ধু বললেন，＂প্রবাসে $\therefore$ ডाলির সাফল্য যেমন আপনাকে আকৃষ্ট করজ্，তেমন বিদেশে বিফল ＂

ামারিকান মানেই রোজগেরে উচ্চশিক্ষিত বাঙালি আমেরিকান মিলিয়নেয়র －！।।। বামারিকান বিষবা ঢোখের জল ফেলে অমানুষিক পরিশ্রমে নাবালক সधানদের শিক্ষিত করে তুলছ্নে，বামারিকান বৈষ্যানিক যোগ্য চাকরি না পেয়ে । ：｜｜ঢ্টেন্টাল স্টোরে মোট বইছে，বামারিকান ডাক্তার প্রয়োজনীয় স্বীকৃতির －ルハর দারোয়ানের কাজ করজ్，বামারিকান অভাগা বড় বড় শহরে ট্যাক্ষি


এই বশ্ষুই বলেছিলেন，＂গরিব দুর্ভাগা বাঙানির প্রকৃত বল্দু বলতে বোঝায়
 भ：1巾াীী ग্বীকৃতি নেই，ইমিগ্রেশন ইনসপেফ্ট যাকে ধরবার জন্যে সারাক্শণ ঘুরে

বেড়াচ্ছে, তাদের অসুখ করলে দেখাশোনা করার যে দু’একজন লোক নিউ ইয়র্কে আছ্নে তাঁদের মধ্যে আলমগীর কবীর একজন। মাস তিনেক ওঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। বাঙালি কষ্ট সইতে পারে না, বাঙালির টৈর্य নেই ইত্যাদি যারা বলে তাদের যোগ্য উত্তর আপনি ডজনে-ডজনে খুঁজে পাবেন।"
"কে এই খোন্দকার আলমগীর?"
"এক বাঙালি ডাক্তার। অনেকদিন আমেরিকায় এসেছেন। কয়েক মিলিয়ন ডলার কামিয়ে কেষ্টবিষ্টু হয়ে মনের আনন্দে ভোগসুথে ডুবে থাকতে পারতেন, কিষ্ট বুকের মধ্যে সারাক্ষণ দেশের মানুষের জন্যে ভালবাসার আগুন জলছছ। কোনো কষ্টকেই তোয়াক্কা করেন না।"

এই ধরনের মানুষের একটাই সমস্যা হয়। এঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে থাকতে পারেন না। এঁরা কখন যে কোন্ ব্যাপারে বেঁকে বসবেন তা ঠিক আন্দাজ করা যায় না, তাই অনেকে এঁদের একটু দুরে-দুরে রাখতে চান। সারাক্ষণ সত্যি কथা ওনবার জন্যে এই দুনিয়া তৈরি হয়নি, যাঁরা সদা-সত্যের লাইনে যাবেন তাঁদের কপালে অবশ্যই অনেক কষ্ু!

ওনলাম আলমগীর ক্রিভল্যাভ্ডের বঙ্গ সমম্ব্রীরন আসবেন, সুতারং নিউ ইয়র্কের জন্যে একট অ্যাপয়েন্টমেম্ট হয়ের্টীরি। এ-দেশে ডাক্তারের সময় মহামূন্যবান, যখন-তখন ডাক্তারবাবুকেক্রুনেই পাওয়া যায় না, তিনি আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্টের জালে বন্দী।

নর্থ আন্মেরিক বন্গ সর্মে ন্লানা কৃতি বাঙালি সপরিবারে এসেছ্নে। এঁদের স্ত্রীরাও অনেকে বিদূষী এবংং বলা বাহ্ল্য সুন্দরী। এইসব সুবেশিনী বাঙালি রঙিন প্রজাতির মতন স্বামীর আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রবাস তাঁদের বাক্তিত্ব দিয়েছে, স্বচছলতা দিয়েছে, আত্মবিপ্যাস দিয়েছে আর দিয়েছে মুক্তির স্বাদ যা জন্মভূমিতে এতো সহজে এইভাবে পাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব হতো না।

সম্মেলনের সভার কাজ তখন তরু হয়ে গিয়েছে। সেই সময় মঞ্চ থেকে একটি অপুর্ব দৃশ্য আমার চোখে পড়ে গেলো। একজন বেঁটে সাইজের শ্যামবণ বাঙালি কোনে করে এক শাড়ি পরিহিতা গৌরী বগ্গতনয়াকে হলের মধ্যে নিয়ে এসে একটি চেয়ারে অতি সাবধানে বসিয়ে দিলেন। তারপর পরম স্নেহে তাঁর দেখাশোনা করতে লাগলেন। তেমন শারীরিক অসুস্থতা থাকলে সাধারণত এই ধরনের সম্মেলনে কেড় আসেন না। কিক্তু এই মহিলাটি তাঁর সগের ভদ্রলোকের পদ্মচ্ছায়ায় সভার কাজকর্ম পরমানন্দে উপভোগ করতে লাগলেন। স্বদেশ ও সংস্কৃতির প্রতি এমন অনুরাগ নজরে পড়ে না বলেই হয়তো দুর থেকে আমি এই দৃশ্য মন দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

তারপর ওনলাম, ভদ্রমহিলাও ডাক্তার। ণুরুতর অপারেশন ইত্যাদির পরে

এখনও সুস্থ নন，কিক্তু বাঙালি সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী। তাই সুদূর নিউ ইয়ক্র থেকে স্বামীর সঙ্পে মোটর গাড়িতে ওহায়ো রাজোর এই ক্লিভল্যাভে উপস্থিত হয়েছ্নে।

आমি দূর থেকে দেখলাম，ত্ত্রীকে চেয়ারে বসিয়ে অসীম そৈর্য সহকরে ওই ভদ্রলোক আবার কাগজের কপপে ঠাণা পানীয় স্গ্রহ করে আনলেন। কাকে যেন বললেন，＂আমাকে দুপুরে একাু নুন ছড়া খদ্যব্সু সং্রগ্ করতে হবে।＂

আমার তথন সভার কাজকর্মের দিকে তত মন নেই，আমি অতান্ত আগ্রহের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে এই দুটি মানুষের পরস্পরের প্রতি ভালবাসার এবং পুরুষ মানুষটির সম্নেহ দায়িত্টবোধের নমুনা সং্রহ করছি। जদ্রলোক এক মুহৃর্তের জন্যেও বিরক্ত নন，অধ্খর্য নন，এই ধরনের বোঝা থাকায় তার নিজস্ব স্বাধীনততা কিচ্মীা w্কু বলে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন।

মানুষটি সম্বc্ধে আমার যখন গভীর শ্রদ্বা জাগরিত হচ্ছে সেই সময়েই হলঘরের বাইরে রণজিৎ দত্ত আলাপ করিয়ে দিলেন，＂এই নিন আমদের থোন্দকার আলমগীরকে।＂

 করিয়ে দিই।＂

শ্রীমতী আলমগীরও শারীরিক্ৰ উ১লেন। আমি মনে－মনে ভাক্⿵冂⿰入入人 স্বদেশে সিগারেট কোম্পানির বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ররা মেড－ফর－ইচ－আাদার দম্পতি হিসেবে যেসব আমোদিনী রমণী ও তাঁদের স্বামীদের বিজ্ঞাপিত করেন সেই ডুননায় সহস্রত্ণণ আকর্ষণীয় এই আলমগীর－দম্পতি—কোনো অবস্থাতেই এ্রা পরস্পরকে অবহেলা করতে প্রস্তু নন। অথচ এই ভালবাসা এসেছে প্রসন্ন প্রীতির প্রসার থেকে，কর্তব্যবোধ जথবা চক্কুলজ্জ্র থেকে নয়।

আनমগীর বললেন，＂বাঙালিকে জাগান，বাঙালিকে বিজয়ী হতে বলুন—আমাদের সামনে তেমন কোনো বাধা তো দেখছিন।। ఆభু লক্শ রাখবেন আমাদের ভাষা，আমাদের সংস্কৃতি যেন বিপন না হয়।＂

আমি বললাম，＂ఆই সব বাংলাদেশি অভাগা，যারা আইনসম্মত পথে এদেশে ঢেকেনি，যারা লুকিয়ে－লুকিয়ে নিউ ইয়র্কে ট্যাক্সি চালায়，তাদের কথ্থা ওনতে চাই आলমগীর সায়েব।＂
＂কোনো অসুবিধে নেই। থাকুন আমার সন্গে কয়েক মাস। চোখের সামনে斤্দেুন। आসুন নিউ ইয়ার্কে। এই নিন আমার ঠিকানা।＂

একজন চুপি－ছুপি বললেন，＂আশ্চর্য মানুষ। চিকিৎসার মাধ্যমে বে কত

মানুষের উপকার করেন। নিজের শরীরও তেমন ভাল নয়। বাড়িতে শ্তীরীর এই অবস্থ।। কী অসাধারণ চেষ্টা করে মননুষটকে াঁচচিয়ে রেথেছ্লে। आমাদের দেশ হলে এতদিন াঁচার কথাই উঠতো না। এইসব চাপে অনা মানুষ হলে কোথায় ভেসে যেরো। কিষ্বু আলমগীর এরই মধ্যে রাঙালিদের জন্যে ভেবে চলেছেন, কাজ করে চনেছেন অক্সান্তঢাবে। দেশের সাহিত্যের সন্সেও যোগাযোগ রেথেছেন। আলমগীরকে দমিয়ে রাখবার жমতা বোধ হয় ঈশ্বরেরও নেই।"

সভার শেষে দেখলাম থোন্দকার আলমগীর আবার তাঁর স্ত্রীকে বহন করে এক সভগগৃহ থেকে বিশ্ধবিদ্যালয় খ্রাক্গণ অন্য এক সভাগৃহের দিকে চলেছেল। ওই অবস্থতেও পরমানন্দে নিজের শ্ত্রীর সঙ্গে বক বক করে চলেছ্নে।এই মহিনা শরীর সম্পর্কে যতই ভাগাহীনা হোন না কেন স্বামী সম্পর্কে পরম সৌভাগ্যবতী!

নিউ ইয়র্কে এসেই খবর পেলাম আলমগীর সায়েব আমাকে ডিনারে নেমম্তন্ন করেছেন নিজের বাড়িতে। প্রথমে একদু দ্বিধা হচ্মিল্। এই দেশে যে কাজের লোকজন পাতয়া যায় না এবং সব কাজকর্ম বে ক্টৌকেই করতে হয় তা আমার
 কি সমীচীন হবে? যাঁরা आলমগীরকৌৃৃনন তাঁরা বললেন, "ওইসব কিত্তফিষ্ঠু কাটিয়ে ওখানে হাজির হোন, বাড়িতে খাওয়াবেন তখন খাওব্মুন্রনই।"

আनমগীর সায়েবের ছবির মতন বাড়িটি একটি খালের ওপর। অঞ্চলটির নাম ফ্রি পোর্ট, খালে যখন জোয়ার আসে তখন পথঘাট জলে বোঝাই হয়ে যায়। বাড়ির পরিকম্পনা এমনই যে পিছ্ দরজা থেকেই আপনি নৌকাবিহারে রওনা হতে পারেন। ভদ্রলোকের ইয়াটিং বাতিক আছে কিনা তা অবশ্য জানা হলো না। ধরুল জায়গাটা হল্ো নিউ ইয়র্কের ভেনিস!

আলমগীর সায়েবের বাড়িতে আর একটি যুবককে দেথলাম। আতিথ্যকর্ম্মে সাহাय্য করার জন্যেই এই যুবকট্টিকে তিনি আজ নিমत্রণ করেছেনে। আমরা প্পৗঘবার পরেই নিকটবর্তী এক চাইনীজ দোকানে আলমগীর যোন করে দিলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই যুবকটিকে ওই থাদ্য সংগ্রহে পাঠালেন। নিজেও কয়েকটি পদ রান্না করে রেখেছ্নে। এমন ভাব দেখালেন যেন এতো সব যষ্রপপাতি রয়েছে যে রান্নাঢা এখানে কিছূই নয়।

শ্রীমতী আলমগীরও আমাদের আড্ডাসভায় অতীব উৎসাহের সত্গে যোগ দিলেন। মনে হলো, ঞ্দের যাকে বলে ‘লাভম্যারেজ’ তাই। ভ্র্রলোক সেই ছাত্রাবস্থ থেকেই ফায়ারর্রাু ছৃত্র নেতা।এই আগুনের কাছছই অসামান্য সুন্দরী

ডাজ্তার-মহিনা নিজ্রেকে সমর্পণ করেছিলেন এবং এক সময় রাজনৈতিক কারণে প্রায় বাধ্য হয়ে বিদেলে পাড়ি দিয়েছিলেন।
"কিস্তু দেশ থেকে তাড়িত হলেও মন থেকে দেশকে তাড়ানো যায় কি ?" প্রশ্ম তুললেন থোন্দকার আলমগীর।

কঠিন প্রশ্ম। অনেকে দুরে সরে গিয়ে দেশকে ভুনতে পেরেছে-এমন মনুষ এই মার্কিন মুলুকে ডূরি ডুরি রয়েছে। यেমন ধরুন ইহদ্দিদের কথা। এদের অনেকেই অনা স্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে এক সময় নিজের অতীতকে সম্পুণ ভুলে যাবার প্রাগাা্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এখন অবশ্য সে অবস্থার অবসান ঘটেছে। ইথদিরা অনেকটা আা্যস্থ হয়েছে।

থোদ্দকার আলমগীর সকৌতুকে বললেন, "আমাদের দাদু বলত্তন, যত দুরে চুলে দেবার চেট্টা করবে তত কাহে চলে আসবে, এই ব্যাপারটা যারা গায়ের জোরে দেশ চালায় তারা বড্ড দেরিতে বোঝে৷"

দাদুর পরিচয় জনতে আগ্রহ হয়। থোদ্দকার আলমগীর বললেন, "দাদুই আমাদর দু'জনের সবচেয়ে কাছর মানুষ ছিলেন দদাদুকে পাওয়াটাই আমার বিদেশ-জীবব্নের সবচেয়ে সৌভাগ্যের বিষয়

 তখन দাদুর সন্গে দেখা হয় নি?"
 পুরুষ প্রফ্ম মুখার্জি স্ছানীয় টেথোর সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। এঁর ग্ত্রী মার্কিন-শ্রীমতী রোজ মুখার্জি।

আলমগীর বললেন, "অগ্মিপুকুষ বলতে যা বোঝায় তাই ছিলেন দাদু। কোনোরকম অন্যায্যের সত্গে সমবোতা করেননি সমস্ত জীবন। জন্মসূত্রে দেশ ভারতবর্ষ এবং নাগরিকসুত্রে দেশ আমেরিকা-দুট্টেই প্রাণভরে ভালবাসতেন। প্রায়ই आপন মনে আবৃত্তি করতেন র্রীন্র্রনাথ থেকে-অঅন্যায় যে করে আর অন্যায় বে সহে তব ঘূণা তাহ যেন তৃণসম দহে’’"

আলমগীর বললেন, "দাদুই আমার প্রবাসজীবনের প্রাণপুকৃষ। ষাটের দশকে এদেশে এসে পিঘ্রটনে ডূগছি, সেই সময্র এক রবীীদ্রসংগীতের আসরে দাদুর সহ্গ আলাপ হলো, তিনি আমাকে স্লেহে কাছে টেনে নিলেন। ওনলাম দাদূ সেই বছভঈ পরবর্তী রাজনীতির উত্তাল তরজে জড়িয়ে পড়ে সরকারী আদেশে ১৯০৬ সালে দেশছাড়া হয়েছিলেন। ভাগ্যচত্রে এই আমেরিকায় ঊপস্থিত হয়েছিলেন এবং নতুন জীবন उরু হয়েছিল। দাদ্র পেশায় ছিলেন একজন ধাতুবিদ্যাবিশারদ, কিষ্ট স্বভাবে ছিলেন বিপ্লবী। যেখানেই প্রতিবাদ প্রয়োজন

সেথানেই দাদু রুথে দাড়াবেন দ্বিধাহীন চিত্তে—সে ভিয়েতনাম যুদ্ধ হোক, অথবা বাল্লাদেলের মুক্তি সংগ্রাম হোক। দাদুর জীবনটা একটা নাটকের মতন, আমেরিকা ছড়াও তিনি রুশ দেশেও অভিজ্ঞ্ত অর্জন করেছিলেন, ওদেশের মুক্তি সংগ্রা: সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল।"

आনমগীর মনে করিয়ে দিলেন, "ষাটের দশকে রবীৗ্দ্রজয়্ডীতে অংশ গ্রহণ করা পাক্স্সুনীদের পক্ষে গর্হিত কাজ বনে বিবেচিত হতো। দীর্ঘদিন ধরে ‘অভাববোধ’ অর্থাৎ হোমসিকনেস বেটা ছ্লি ঢা যেন ওঁর সান্ধিধ্যে এসেই কর্প্রূরের মতো উবে গেলো। একটা চাপা পাথর বুকের ওপর থেকে সরিয়ে নিলেন দাদু। অনুঠ্ঠানের শেষে সস্ত্রীক দাদুর বাড়িতে এলাম। দাদু তাঁর গভীর जালবাসায় আমাদের দু'জনকে নিকট আষ্ধীয় করে নিলেন।"

आামগীর বললেন, "ছেড়ে আসা জন্মভূমির প্রতি কর্তব্য পালন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেমন তাঁর ছিল—তেমন ছিন, বেছে নেওয়া নতুন দেশকে নিজের করে নেওয়ার পর—আমেরিকার জন্য একই প্রীতি ও কর্তব্যবোষ। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় প্রতি শনিবার সেন্ট্রাল পার্ক্র হাতে এক ফেস্ট্ন নিয়ে
 তাঁকে টলাতে পারেনি, সময়মত তিনি সেফ্যে হাজির হবেনই-একা হলেও
 আসে-তবে একলা চল, একলা মলMর'। অপরের মুখেও গানটা ওনতে খুব ভালবাসতেন"

১৯০৬ সালে দাদ্ বিতাড়িত্ত হয়েছিলেন স্বদেশ থেকে, কিশ্ুু মাতৃভৃমিকে ভেলেননি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্টিযুদ্ধের সময় দাদ আবার দেশের কাজে বাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বোলটি বিভিন্ন সংগঠনকে একটি মোর্চায় এনে সৃষ্টি করেছিলেন অ্যাকশন কোয়ালিশন ফর বাংলালেশ। রুডনফ আয়াস্কে হলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। ন’ মাস দাদু সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

আলমগীর স্যৃতিচারণ করলেন, "তখন নানা জায়গা থেকে ডাক আসতো কিছু বলার জন্যে, দাদু বৃদ্ধ বয়স্সে সব জায়গায় যাবেন। নিউ ইয়র্কে দুটে বিরাট বিক্ষেভ শোভাयাত্রা, জর্জ आারিসনের বাংলাদেশ কনসাঢে, ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে স্বাক্র সং্রহে দাদুর পরিশ্রম যুবকদ্রেও হার মানিয়েছিল।"

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি আলমগীর নিজেই ভারত বাংলা সীমাত্তে উপস্থিত इওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। আমার স্র্রীর অসুস্থতার কথা ভেবে দাদু চিষ্তিত হয়ে পড়েন। তাঁর আখ্যীয়দের কছে লিখে আমাদের থাকা এবং আমার স্ত্রীর দেখাণোনার ব্ববস্থা করে দেন $"$

আলমগীর বললেন, "নভেম্বরে সাময়িক ভাবে ফিরে এসেছি। বাসা তুলে

斤িত়ে আবার ফিরে যাবে।। সীমান্তে, আহতরের চিকিৎসা করবো। বাড়িতে নেরে দাদুকে ফোন করতেই বললেন, কবি লিনসবাগ সমস্ত বিকেল দাগ হামারশোল্ড প্লাজাতে তাঁর রচিত ‘যেশোর রোড’ গেয়েছেন্ন। কলকতার সল্টলেকে বাংলাদেশ থেকে আগত বাস্তুহারাদের বসবাসের অনুকরণে কিছু মার্কিন ছেলেমেয়ে কয়েকদিন ওখানে থাকার ব্যবস্থ করেছে। দাদু নিজের চোখে সব কিছ্র দেখার জন্যে সেই রাত্রেই ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বাইরে তখন প্রচণ শীত। দাদুকে নিয়ে দাগ হামারশোল্ড প্লাজাতে গিয়ে দেখি ছেলেমেয়েরা কংক্রিট পাইপের অনুকরণে কার্ডবোর্ড পাইপ তৈরি করে তার মধ্যে আশ্র্য নিলেও কিছ্ম ৷.থতে পায়নি। রাত প্রায় এগারটা, বাঙালিরা কোনো ব্যবস্থা করেনি। দাদু ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এদের না-খইয়ে তিনি যাবেন না। রাত বারোটায় খাবার
 রুচিরার মালিক রিয়াজউদ্দিন সায়েব সাহায্য করেছিলেন।"

আলমগীর বললেন, "আমরা ছিলাম তরুশিষ্য। অন্যায়ের প্রতিবাদ ® প্রতিরোধ করা ছিল দাদুর ধর্ম। দাদু কোনোদিন নাম চাননি, च্যাতি চাননি। তিনি ঢাইতেন কাজ হোক, পৃথিবীতে শাত্তি আসুক। ভ্ধ্ধীবীসা আসুক, মানুষ মানুষকে সম্মান করুক।"
 आসিনি। কিস্তু খোন্দকার আলমগীৰ প্রু প্রসঙ না তুলে থাকতে পারছেন না। বললেন, "আমার ব্যক্তিগত জী দlদ গভীর রেখাপাত করে গেছ্নে। বিদেশে অসুখ-বিসুথের সময়, বিপদে ভেঙে পড়ার মুহূর্তে দাদু পাশে দঁাড়িয়ে দিন্নের পর দিন সাহস জুগিয়েছেন। হাসপাতালে আমার শ্ত্রীর জন্যে তাঁর বিখ্যাত সুজির ম্মাহনভোগ প্রায়ই নিয়ে আসতেন। আজও তাঁর অভাবটা অত্তন্ত প্রখর হয়ে বুকে বাজ্েে"

এই সব কथা ঔুে আলমগীর মনুষটিকে চিনে নিতে আমার সুবিধে হচ্ছে। ভদ্রলোক একবার টেলিফোন ধরবার জন্যে উঠে গেলেন, সেই সময় আমাদের আলোচনার বিষয়মম্শু বাঙালি ও ভারতীয় সমাজে ফিরে এনো।

কথ্থা উঠলো এদেশে কত দেশিভাই আছ্নে? একজন বক্ধু জনসংখ্যাবিদ পৃথ্ণীশ দাশওて্ુের রচনার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ১৯৮০ সালের আার্কিন জন-গণনায় একটি প্রুঙ্ম ছিল ‘‘ইই লোকটি সাদা, কালো অথবা নির্রো, জপানিজ, চাইনিজ, ফিলিপিনো কোরিয়ান, ইভিয়ান (আমেরিকান), এশিয়ান, शওয়াইয়ান, গুয়ামানিয়ান, সানোয়ান, এসকিমো, অথবা কি না নিদ্দেশ করো।'

এই প্রশ্নের উত্তর থেকে জানা যাচ্ছে ৩,৮৭,০০০ ইল্ভিয়ান, ১৫,৭০০ পাকিস্তানী, ৩,০০০ শ্রীলংকান এবং ১৩০০ বাংলাদেশী-মোট 8 লাখ ৭ গাজার

ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ আছেন।
ইংরিজি ছাড়া কে কোন ভাষায় কথ্থা বনেন এই প্রশ্নের উক্তর আমরা মাত্র অড়াই লম্ষ মানুমের সন্ধান পাচ্ছি। তার মধ্বে হিন্দীভাষী (১৩০,০০০), ৩জরাটী (৩৭,০০০), পাঞ্জাবী (২০,০০০), বাংলা (১৩,০০০) এবং মালয়ালী ( 3,000 )।

জটিল অক্কের মাধ্যমে পৃষ্বীশবাবু হিসেব করছেন, ১৯৮০তে মার্কিন মুলুকে বাঙালির সংখ্যা ছিন ২১,০০০। এর পরে ১৯৮০-৮৫তে যাঁরা গিয়েছেন তাঁদের ধরলে বর্তমান সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩,০০০-এর মতন। এঁরা ছড়িয়ে আছেন এই ভবে। নিউ ইয়র্ক (२১.৩\%), নিউ জার্সি (১০.১\%), ক্যালিফোর্নি: : (৯.৪\%), টেক্গাস (৬.১\%), ইলিনয় (৬\%), মিশিগান (৫.১\%), পেনসিলভেনিয়া (৪.৮\%), মেরিল্যাশ্ড (8.৮\%), ম্যাসামুসেট (৩.৫\%), ভার্জিনিয়া (৩.৫\%)। পৃপ্পীশবাবু দেথিয়েছ্নে, এদেশের মোট জনসংথ্যার তুলনায় এশিয়ান ইভিয়ানরা নস্যি-প্রতি ছশ জনেও একজন নन।

বিভিন্ন ভারভীয় সং্ছা্তলির ফেডরেশনের প্রফ্যান টমাস আা্রাহামের এক

 ব্রেকডাউন আার্যাহাম সায়েবের হিস্শেব্প্জনুযায়ী এইরকম : ইশ্রিনিয়ার, ম্যানেজমেন্ট বিণেষজ, এম-বিল্গ ইত্যাদ-8০,০০০, ডাক্তার ৩
 এজ্রেন ইত্যাদি ৫,০০০ হিসেব বিশেষজ্ঞ, উকিল ইত্যাদি-৩,০০০, দোকানদার—৬,০০০, রেস্তোরাঁ মালিক—৫০০, হোটেল মালিক—-২৪,০০০।

ভারতীয়দের মধ্যে, কোটিপতি বেশ কয়েক হাজার। জার্রাহাম সায়েবের মতে 'দশ কোটিপতি’র সংখ্যাও নেহাত কম হবে না।

টেলিফোনালাপ শেষ করে আমাদের জন্যে ঠাণ পানীয় নিয়ে ফিরে এনেন খোন্দকার আনমগীর সায়েব। বললেন, "বাঙালির সংখ্যা তিরিশ হাজারের বেশি বলে আমার ধারণা।"

ওัর মতে, বেশি বাঙালি এখানে আসবার সুযোগ পাননি। সরকারী, বেসরকারী ও অর্থনৈতিক কারণগুলো বাঙালিদের বিপল্ষে কাজ করছিল। ১৯৬৮-৭০ পর্যত্ত পশ্চিম পাকিস্তানীদেরই এখানে দেখা যেতো। পশ্চিমবাংলা থেকেও তেমন উম্মেখযোগ্য সংখ্যক লোকজন আসেনি—হয়তো বা বৃভ্ভিওলির ভাগ-বাঁটোয়ারাতে সর্বভারতীয় খাতে তাদের ভাগ্গও সুপ্রসন্ন ছিল না। মমিগ্রেশ ভিসা পাওয়ার কড়াকড়িট| কমে ১৯৬৯-৭০-৭১ সালে।

আলমগীর বললেন, "পেশাগত হিসেবে দেখলে এদেশে চিকিৎসক, 2pার্র্রিসিস্ট, ডেনটিস্ট, ইনজিনিয়ার, কলেজ শিক্ষক্ক, গবেষণারত বৈষ্ঞানিক आাকাউনটেন্ট, ডায়েটিশিয়ান, নার্স এঁরাই সাধারণত এসেছ্েে।"

প্রবাসজীবনের সামাজিক সমস্যা আলমগীরকে সর্বদাই চিত্তিত করে !.রখেছে। বললেন, "সাফল্যের হিসেবটা আপনি নিজেই নেবেন। কিস্তু ব্যার্থতার ঘবর কিষ্তু আমার কাছে আছে। পরিবার ভেঙে যাওয়ার সমস্যা ক্রমশই বাড়ছে। (প্রমঘটিত অপরাধী, খুন-খারাপি ইতিমধ্যেই বাড়তে ওুরু করেছে। ভবঘুরে, মদ্যপায়ী কাউকে-কাউকে ওয়েনফেয়োরের হাতে তুলে দিতত হচ্ছে। হাশিস, બঙ, গাঁজা প্রভৃতি বেচাক্নোর দাশ়্ে বাংনাদেশের কেউ-কেউ পুলিশের তাড়া ৷,থয়ে বেড়াচ্ছে। কিছ্ম ছেলেমেয়ে নেশাভাঙের ચপ্ররে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

এইবার জাহাজী শ্রমিকদের কথ্র তুললাম। আলমগীর দুঃথের সন্গে স্বীকার করনেন, "এঁঁদর প্রায় সবাই বিনা অনুমতিতে জাহাজ থেকে নেমে পাড়ায় আইন অনুयায়ী ফেরারি হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। ইমিঙ্গেশনের জন্যে প্রতি মাসে মোটা

 ইমিগ্রেশন বিভাগ। এঁদের শ্রম বিক্রি হয় জভব্বী দামে। বেশির ভাগ বাড়ি রং-




আলমগীর সোজাসুজি বললেন, "দিনের শেষে কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের পরে ছোটখাট ব্ধ্ধ ঘরে ঠাসাঠাসি করে এ্রা রাত কাটান এবং প্রায়ই অসুখবিসুvে ভোগেন। দুচারজন খুবই কম বয়সে নানা ব্যাধিতে ভুগে বিদেশেই শেষ নিঃপ্মাস ত্যাগ করেছেন। আরও অনেকেই এই পথে জীবন শেষ করবে।"

আলমগীর জানালেন, "এঁদের অনেকে এখন বাধ্য ইয়েই এদেশি মেয়ে বিয়েথা করে ইমিগ্রেশন ভিসা জোগাড় করছে। অবশ্য উকিলদের পরামর্শ মতোই। ফলে দেশের বউ, ছেলেমেয়েরা এদের দেখা পাচ্ছে না-আট দশ বছর পরেও। কেউ-কেউ ওদিককার পাট ঢুলতেই বসেছে, কেউ-কেউ দোটোয় পড়ে হাবুডূ খাচ্ছ।"

আরও জানা গেলো, এখানেও কেউ-কে৬ বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় জড়িয়ে পড়জূ, এদেশি মহিলাদের ব্যাপার। আর্থিক খেসারতও দিতে হচে। মানসিক অশাা্তি বেশ বাড়হে।

আলমগীর সায়েব এ-বিষয়ে নিজেও কিছू লেখালেখি করেন। "কিস্ট তেমন ফল হয় কই ?"

শংকর ড্রমণ (২)-৭

आলমগীর বললেন, "ক্রিভল্যান্ডের রণজিৎবাবু আপনাকে ব্যর্থ বাঙালীর হিসেব-নিকেশ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। তাহলে ওনূন, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং সংসার ভাঙা ছাড়াও অন্য সयস্য ওুরুতর হয়ে উঠেছে। এথানকার সমাজ জীবনের চাপ, দ্রুত গতি, কর্মজীবনে দহ্ষুতার উম্মমানের সার্বক্ষণীক তাড়া কেউকেউ সইতে পারছেন না। কেউ কেউ আঘ্যহত্যা করে জীবন থেকে জূটি নিয়েছ্নে। কে৬-কেউ মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে এখানকার মানসিক হাসপাতালে আ|্রয় নিচ্ছেন। কেউ চিকিৎসাধীন আবস্থায় কর্ম্যুত হছ্ছেন। কাউকে-কাউকে দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্চে। কাজকর্মের চাপে, অতি উচ্চাভিলাষীদের কঠিন
 অসুস্থ হচ্ছে। অকাল মৃত্যু বাড়ছে, কেউ-কেউ মষ্য জীবনেই অর্ধপগ্রু হচ্ছেন।"

আলমগীর সায়েব যে তাঁর নিজস্ব সামাজিক অভিষ্ঞতা থেকেই কথ্া বলছ্লে তা বুঝতে আমার কষ্ট হচ্মে না। আরও অনেক কিছ্ বলার ইচ্ছে ঢাঁর। কিষ্ত শ্রীমতী आলমগীর সস্নেহে বাধা দিলেন, "বেচারা দু'দিন্নের জন্যে এসেছেন। দেশে তো অনেক দুঃখই আছ্, এখানে কেন ওঁর কষ্ঠ বাড়াচ্ছে?"

आলমগীর সায়েব ক্ষমা চাইলেন। বললেন, ""্ঠোষ্সাদের খাবার এসে গিয়েছে।


 বার করতে দিনের পর দিন মাক্টুর্র পর মাস কেটে যাচ্চে অনেক বাঙালির। কেউ-কেউ শিক্পাপত যোগ্যতা স্বেও আজেবাজে কাজ করছেন। কেউ-কেউ হতাশ হয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছেন। ভুলবেন না, নতুন আগক্বকদের প্রতি বিরুপ ভাব এ দেশেও যথ্ট্ট দেখানো হয়ে থাক। কিছ্ম-কিছ্ম এলাকায় বর্ণ-বিদ্বেষের সমস্যাও রয়়ছছ।"

আলমগীর সে-রাত্রে আমার চোখ খুলে দিলেন। বললেন, "যারা দেশ ছেড়েছে ভাগ্য সঙ্ধানে কিছ্ম-কিছ্ জটিলতা তাদের সঙ্গী হয়ে থাকবেই। এই জটিলততার মধ্য দিয়ে জীবন চলবে। এই সব কళকেে সাথী বলে মেনে নিয়েই এখানকার বাঙালি সমাজ ও চাদের বংশধররের এগিয়ে যেতে হবে।"

আলমগীরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিউ ইয়র্কের রাজপথে নেশ্রে এসে গভীর শ্রাদ্ধায় মন ভরে উঠলে।। আজ আমি বিদ্দেশের পরিবেশে একজন মনুষের মতন মানুষকে দেখেছি। যতদিন আযাদের এই বFভূমি এমন সব তপন সরকার, প্রবীর রায়, খোন্দবার আলমগীরের মতন পুরুষের জন্ম দেবে ততদিন কোনো জটিলতাই আমাদের পতু করতে পারবে না।

## m

এক ডাক্লারের হাত থোক আরেক ডাক্জারের খপ্ররে। থোন্দকরর
 ৬াক্তার তপন সরকার। ハে－অঞ্চলে তপনের বসবাস তার নাম ‘‘্রেট নেক’। স্যসিক তপনকে যা বলা হয়নি，কলকাতায় এখনও ‘গল্নাকাট ডাক্তার’ কथাটি ！．गশ জনপ্রিয় হয়ে আহে এবং ওই শহরের কোনো অঞ্চনে লম্বাগলা শব্দটি খাকলে সেখানে কেনো ডাক্তার চেম্বার খুলবেন না অথবা সম্পত্তি কিনবেন না।

आলমগীর সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা অকারণ কিন্ন তা যাচাই করতে গিয়ে ।．4४नाম আমার ভুল হয়নি। পৃর্ব আমেরিকার বश বাঙালির হুদয়েই তিনি ख্রদ্ধার ম্মানে সুপ্রতিষ্ঠিত। একজন তো বেশ আঙ্তরিকভাজ্র বলনেন，নিজের আদশ
 शभिমুদে।



 ஈ／লজে ঢুকে এrেবারে অন্যরকম হয়ে গেলো—এমন চমৎকার মিষ্টি স্বভাবের ッ।．గাপকারী পুরুষ খুঁজে পাওয়া শক্ত ব্যাপার।

নিউ ইয়র্কে তগ，এ একটি ছোটখাটো সামাজিক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল একটি ！：া｜火 পরিবার স্গাপন করে। এই পরিবারের স্য তপন，তার ডাক্তার শ্ত্রী，দুই －॥1লক পুত্র，তপনের ইজ্জিনিয়ার দাদ তড়িৎ，তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা। এই জয়েন্ট থ্।ার্মলি স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে মার্কিন সমজ্রে বিস্ময় উৎপাদন ஈালেও বেশ চমৎকার চালু ছিল এবং এক সময়ে বিশিষ্ট সমাজবিষ্ঞানীর দৃষ্টি －্যাপ্যণ করে। এবং এই পরিবারকে কেন্দ্র করে তিনি মার্কিন দেশেও যৌথ থ｜।1ার্র সম্পর্কে একটি সাড়জজাগানো প্রবন্ধ রচনা করেন। মার্কিন মহলে এই স্য।जবিজ্ঞাनী এখন খ্যাতনামা। ডাঃ পরমাষ্যা শরণ একদা বিহারে বসবাসকারী 1\％，．ศन，এখन निউ ইয়র্কে গবেষণা ও অধ্যাপনাকর্মে নিয়োজিত আছ্নে।

৩পন ও তার ডাক্তার শ্⿹勹⿰丿丿人 মায়া রসিকতত করলো，এথানকরা বাঙালি
 －••！！। কনকাতায় গিয়ে একজন মার্কিনী ‘ভেট’（পশ－চিকিৎসককে）বিয়ে

করলো। বিদেশ থেকে তেইশ জন বরযাত্রী এসেছিল কলকাতায়। পাছে আমি ভুল করি তাই মায়া আমাকে সমাধান করে দিলো, মার্কিন সমাজে পЖচিকিৎসকদদর রুজিরোজগার মনুষ্য চিকিৎসকদের থেকে বেশি। ডাক্তারি কলেজে ভর্তি হওয়ার থেকে ভেটারিনারি কলেজে প্রবেশপত্র পাওয়া বেশি শক্ত। ঘোড়ার ডাক্তার কথাটা কলকাতায় ব্যগ হমেও মার্কিন মুলুকে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

পাত্রী-হিসেবে বগলননার চাহিদা হু মার্কিনী জামাই-সমাজে বেড়েই চলেছে। কলকাতার বিদেশি বিবাছবাসরে এরজন তরুন মার্কিনী বরযাণ্রীকে মায়া সরকার জিজ্ঞেস করেছিল, "ডুমিও কি এদিশি মেয়ে বিয়ে করতে আগ্রী??" ছোকরাটি গোপন খবর ফঁঁস করেছিল, কয়েকটি ভারতললনা ইতিমধ্যেই তার সম্পক্কে আখ্রহ প্রকাশ করছছ। স্বদেশের গ্রীনকার্ড, সষ্ধানী ভাবী জামাইদের পক্সে যা খারাপ খবর তা হলো বিদেশে প্রতিপালিত বাঙালিনীরা এবদু কম বয়সেই বিবাহিতা হচ্ছে এবং অনেকেই সায়েব পাত্র পছন্দ করছে।
"জামাই হিসেবে এরা মন্দ নয়"। তপনের সুফিত্তিত মন্ত্য। এক সায়েব
 ভাঙাভাঙা বাংলায় বলে, "কাকা, ঢুমি কেষু আাো?"
 निয়ে গেলো। প্রবাসী ভারতীয় সয়ত্পম্পর্কে ঢাঁর গবেষণামূলক লেখাওলি
 এবং নিজ্জের স্ত্রী এবং জননীর একইই ছাদে?. তনায় বসবাসের ব্যবश्श করে স্থানীয় সায়েব পড়শীদের বিস্ময় ও বয়োবৃদ্ধদের শদ্ধা অর্জন করেছেন।

পরমাষ্যার মায়ের সক্গে দেখা হলো না, তিনি তখন ওয়ে পড়েছ্েে। অ্্যাপক মশায়ের সল্গে কিছুক্ষী আলোচনা হলো।

আবার সেই পুরনো কथা, ভারতীয় গল্ললেখকদদর জন্য স্বর্ণথনি সৃষ্টি হয়েছে এই মার্কিন মহাদেশে। নতুন এই সভ্যতার মুখোমুথি দাঁড়িয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের সংস্কৃতিক স্বাতন্ত্বরর্ষার লড়াই বে-কোনো সাহিত্যের সেরা উপাদান হর্যে উ১তত পারে।

ইমিখ্রান্ট ইন্ডিয়ানদের র্থেজ গাওয়া যাচ্ছে সেই ১৮২০ সাল থেকে-৯ বছর একজন ইসিয়ান আমেরিকায় পা দিচ্যেছিলেন। এঁর নাম ও পরিচয় খুঁজে বার করতে পারলে মন্দ হতো না। ১৮৫১-৬০ এই দশকে ভারতীয় ইমিগ্রাদ্টদের সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছ $8 ৩$ । বিশ শতকের গোড়ায় ৬৮ জন। তারপর ভারতীয়দের জন্যে আমেরিকার দরজা বক্ধ। ১৯৪১-৫০ সালে মাত্র ১৭৬১ জন। পরের দশকে ১৯৭৩ জন। ১৯৬১-৭০ পর্বে দরজা খুনলো—পদার্পণ হলো

৩০，৪৬১ জনের। তার পরের দশকে প্রায় তিনগুণ।
এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে，১৯৬৫ সাল থেকে পরের দশ বছরে প্রায় ৪৬，০০০ ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার，ডাক্তার，বৈজ্ঞানিক，অধ্যাপক এদেশে ঢেকেন। তাঁদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যার সংখ্যা ছিল আরও 89，০০০। ঐ একই দশকে यাঁরা ভারতীয় নাগরিকত্ব ত্যাগ করে আমেরিকান নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন তাঁদের সংখ্যা অন্তত ৮，০০০।

এই প্রসঙ্গে পরমাছ্মা শরণ একটি মজার কথা বললেন，＂আপনি খোজ করলে দেখতে পাবেন，যাঁরা এদেশে আগে এসেছ্নে তাঁরা অনেকে ইভ্ডিয়ান পাশপোর্ট রেখেছেন，কিক্তু নতুন যাঁরা এসেছেন তাঁরা চটপট আমেরিকান সিটিজেন হচ্ছেন। মানসিকতায় যাঁরা কম মার্কিনী রয়েছেন তাঁরাই সবচেয়ে আগে জন্মভূমির সF্গে আইনগত বম্ধন ছিন্ন করেছেন চিরতরে।＂

আর－একটি চমеকার খবর দিলেন পরমাড্যা শরণ—হিন্দুদের থেকে মুসলমানরা অনেক তাড়াতাড়ি পিচ্রেটান কাটিয়ে এই সভ্যতার সজ্গে মিশে যাচ্ছেন，যদিও ধর্মীয় আচারে তাঁদের অনেক কড়াকজ্রি এবং নিষ্ঠার সজ্গে তা তাঁরা পালন করে যান।

আরও যা জানবার，নতুন সভ্যতার স্যুর্র বিলীন হয়ে যাবার ব্যাপারে ভারতীয় মেয়েরা অনেক বেশি তৎপর্রুরীয় পুরুষদের থেকে। এর কারণ জিজ্ঞেস করদে শরণ বললেন，＂সৃষ্ষিが商 সাহিত্যিকদের চোখে আর কী কারণ ধরা পড়বে তা আমি জানি না，মেয়েরা বোধহয় ঘর বদলাবার জন্যে ছোট বয়স থেকেই মানসিকভাবে প্রস্সুত থাকে। বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ির পরিবর্তন ঘটে যায় চমৎকারভাবে। এই মানসিকতা নিয়েই তারা আবার নিজেদের পান্টে ফেলে বিদেশের এই পরিবেশে।＂

শরণ বললেন，＂তবে মজার ব্যাপারটা হলো，বিদেশে এসে প্রথমে একটা বছর মেয়েদের অ্যাডজাস্টমেন্ট ছেলেদের তুলনায় অনেক শক্ত থাকে। কিত্তু তারপরেই এখানকার ভাষা সড়গড় গয়ে যায়，দোকানপত্র চেনা হয়ে যায়， আমেরিক্ সম্বঙ্ধে মেয়েদের টান পুরুষদের থেকে বেশি হয়ে পড়ে। তাছাড়া দেশে শাঙ্ড়িদের সান্গ্ত্ত হয়，এখানে মুক্ভি，ওসব হাঙামা নেই।＂
＂প্রবাসী ভারতীয় প্প্যমানুষদের কথাও একটু বলুন，শরণসায়েব＂，আমার অনুরোধ।

পরমাড্মা বলনেন，＂স্বদেশ থেকে দূরে থাকবার বেদনা বাঙালিদের মধ্যে বড্ড বেশি। জীবনযাত্রার মান এখানে উঁচু，দৈনন্দিন সুখ সুবিধে অনেক। কিত্তু ওইটুকু বাদ দিলে রয়েছে সর্ববিষয়ে সারাদ্মণের সংগ্রাম। কর্মক্মেত্রে প্রচ প্রতিযোগিতা এবং ছেলেমেয়েরা পুরোপুরি আমেরিকান হয়ে যাচ্ছে ভাবতে খুব কষ্ট। সেই





 স্বীকার করবে না।







 মনোবৃক্ঞিও দেখা দেবে," आমি বললাম



 लষ রায় पেবে।"



 जানবাসার লেनদ̆नও বটে।





## M

পরমাய্মা শরণের পরেই নিউ ইয়র্কে যাঁর সঙ্গ আমার দেখা হলো তাঁর নাম ৬家 জ্যোতির্ময় মিত। নিউ ইয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের প্রতিথযশশা অধ্যাপক।
 গাত ধরে আড্ড জরেছিল，হোটেলে ফেরা হয়নি। জ্যোত্র্ম্য তখন ছিলেন অকৃতদার। আমাকে ভোরবেনায় একটা নতুন ইুথর্রাশ উপহার দিত্যে মু \％ ヤরেছিলেন। ।লেছিলেন，＂হঠাৎ－আসা বহ্থুলের জন্যে বাড়তি ইথথ্রাশ রেখে দিই， ચ্ব কাজে লেগে যায়।＂

এঁর কथা আমি এপার বাংলা ওপার বাংলাতে সবিস্ডারে লিখেছিলাম।
জ্যোতির্ময় এরপর কলকাতায় এসেছিলেন বির্যের্তুরে। কারুর কারুর বকুল
 দ।ওয়া করেছিনাম। তারপর আবার দেখ্ঠৃৃ নিউ ইয়র্কে।

 ষপপ আমার কাছে নেই，বিশ ব ব্লে আগে উপস্থিতির প্রমাণ হাতে হাতে পেয়ে খেব ভাল লাগলে।। জ্যোতির্ময়গৃহিণী বকুলকে অনেক বছর জাে নববধ্রের বেশে巾লকাতায় দেて্খেছ্লিম，এখন তিনি একজন অভিজ্য নিউ ইয়র্কবাসিনী। এখানে イিনি ওษু ম্যানেজমেন্টের উচ্চ ডিত্রি সণ্রহ করেননি，একট্ট ভাল চাকরিও করেন। কর্মগ্থল আমেরিকার অগদ্ব্য্যাত হোটেল ওয়ালডর্ষ এসটোরিয়ায়।

জ্যোতির্ময় মিত্র টানা পঁয়্রিশ্র বছর আমেরিকায় আছেন। ফুলভ্রাইট ক্কলারশিপ নিয়ে এদেশে হাজির হয়েছিনেন ১৯৫২ সালে，আর দেশে ফেরা २য়नि।

জ্যোতির্ময়ের এক মামা বিথ্যাত শিল্লী অতুল বসু। কিষ্তু আমেরিকাসুত্রে （．ज্যাতির্ময় এবারে বড়মামা পবিত্রক্মার বসুর কथা বেশি বললেন না। জ্যেযাতির্ময় এর বড়মামা আমেরিকায় আসেন ১৯০৫ সালে হংকং ও জাপান ঘুরে। তখন উর্র বয়স ২১ বছর। তখন পকেটে ১০০ ডলার না－থাকলে কাউকে আমেরিকায় －｜মতে দেওয়া হজো না－পাসপোট，ভিসা，ইত্যাদি হাসামা অবশ্য ছিন না। 1ড়মামা জাপানে কাজ করে টাকা রোজগার করলেন।

শোনা যায় তারকনাথ দাস সে－সময়ে জাপানে ছিলেন এবং পবিত্রকুমার বসুর ।．मওয়া বাড়তি টাকা নিত্যেই তিনি আহ্মরিকায় হাজির হতে পেরেছিলেন। শোনা

যায়, তারকনাথ আজীবন এই সাহায্যের কথা মনে রেখ্খেছেলেন।
নতুন প্রজন্মের যাঁরা তারকনাথ দাসের নাম লোনেননি তাঁদের অবগতির জন্য জানই, তারকনাথ্রে জন্ম ১৮৮৪ গীীষ্ট<্দে মাঝিপাড়ায় চব্বিশ পরগণায়। স্কুলের ছাত্রাবস্शায় তিনি অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। ছহাত্রাবস্शায় উত্তর ভারতে বৈপ্ণবিক রাজনীতি প্রচারকালে পুলিশের নজরে আসেন। কিষ্ু গ্রেপ্তার হবার আগেই ১৯০৫ খ্রীঃ জাপানে এবং ১৯০৬ খ্রীঃ আমেরিকায় যান এবং ভারমন্ট সামরিক বিশ্ববিদ্যানর্যে ভর্তি হন। আমেরিকায় তিনি ‘ফিি হিন্দুস্তান’ পত্রিকার মাধ্যমে স্বধধীনতা সং্গামের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করেন এবং সেখান থেকে গদর भার্টির সঙ্পে যোগায়োগ রক্ষা করেন। ১৯১১ ज্রীঃ এম-এ পাশ করে তিনি ওয়াশিংট্ বিশ্ধবিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায্যেন্স বিভাগের ফেলো হন এবং ১৯১৪ খ্রীঃ মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ১৯১৬ খ্রীঃ বার্লিন কমিটির প্রতিননিধিরূপে চীন যাত্রা করে সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন।

১৯১৭ খীীষ্টাব্দে শৈলেন ঘোষ আমেরিকায় আসার পর তাঁর সহযোগিতায়
 কাছে ভারতের স্বাধীনতা সং্গামে সাহা্যো

 আন্তর্জাতিক আইন’ বিষয়ের ওপধ্রুর্প-এইচ-ডি ডিত্রি পান এবং ঐ বছরেই তিনি এক মার্কিন মহিলাকে বিবাহ করেেন। ১৯২৫-৩৪ খ্রীঃ ইউরোপে বাসকালে ভারতীয় ছাত্রদের বিষ্ঞানে উচ্চশিক্ষার সুবোগ সুবিধার জন্যে প্রায় একক চেষ্টায় মিউনিকে ইভ্যিয়া ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। এই উদ্দেশোই তারক্নাথ দাস ফাউভ্টেশনের উজ্যব। ১৯৩৫ জ্রীঃ ঐ ফাউভ্ভেশন আমেরিকায় রেজিস্ট্রিকৃত হয়। তারক্নাথ নিউ ইয়র্ক বিশ্ষবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। ১৯৫২২ য্রীঃ দেশত্যাগের সাতচপ্Aিশ বছর পরে ভারতবর্ষ ্রমণে এসেছিলেন। ১৯৫৮- থ্রীঃ নিউ ইয়র্কে তাঁর মৃक्य হয়।

জাপানে তারক্নাথের সাহাযযকারী পবিত্রকুমার ছিলেন অজ্যুত এক চরিত্র। আমেরিকাতেও নিরামিষ থেত্ন। কাজ করত্নে এক স্ট্ ইয়ার্ডে এবং বাড়তি রোজগারের টাকায় ভারতীয় ছাত্রদের সাহাय্য কর্তে। বিদেশে ভারতীয় ছ্রদ্রে আর্থিক দুর্গতি চিরদিনের।

পবিত্রকুমার ইলিনয় ইউনিভারসিটিতে কেমিস্ট্রি পড়ত্ন। তখনকার দিনে শাদা B কালোদের অলাদা হোস্ট্রেল থাকতে হতো, এই ব্ববস্থার প্রতিবাদ্দ পবির্রকুমার ডিখ্রি গ্রহণ করলেন না।

জ্যোতির্ময় মিত্রর বড়মামা দেশে ফিরে গেলেন ১৯২২ খ্রীঃ। মনেপ্রাণে সাহেব হয়েও মামা পরত্নে ধুতি ও ফতুয়া। কলকাতার প্রগতিবাদী ব্রাদ্মসমাজে তখন তাঁর দারুণ চাহিদ। ভাল ভান বিয়ের সম্বন্ধ এনে৷। কিষ্তু পরাধীন লেশের পরিস্থিতির কथা তেবে মামা বললেন, তাঁর পক্কে বিয়ে করা সজ্ভব নয়। "কারাগারে থেকে আমি কাউকে পৃথিবীতে আনতে পারবো না।"

आমেরিকায় স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলেন বড়মামা। বাড়িতে হাওয়াগাড়ি খ্যাকা সৰ্রেও ধুতি ও ফতুয়া পরে সেকেশু ক্লাশের ট্রামে ঘুরে বেড়াত্তে। পর্দার আড়াল থেকে ওঁর ইংরিজী উচ্চারণ ওুনলে বোঝা বেেো না একজন ভারতীয় কথা বলজেন। বিলিতি সিগারেট বর্জন করে বড়মামা বিড়ি থেতেন।

আমেরিকা থেকে মেয়েদের সম্পর্কে অপার শ্রদ্ধা নিয়ে গিয়েছিলেন ৰড়মামা, যেমন ঘটেছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে। মিসেস হজসন নান্নী এক বিদেশিনী মহিলার কাহে জ্যোতির্ময় ইংরিজি শিখত্তে। এঁকে মাইনে দেওয়া হতো নতুন নোটে। বড়মামার নির্দেশ, "কোনো মহিলাকে পুরনো জিনিস দেবে না" পান্টপরা ভগ্নেকে বলতেন, "ঢোঙাটা यদি পুরিস তা হলে পা নাড়াবি ना" "

আমেরিকা-প্রবাসী বiঙালিদের সন্তানদেম r্পের্কে কথা উঠলো। জ্যোতির্ময়
 ঘরমুথো, দেশে ফিরবার জন্যে মানশিক্টিঙたবে তৈরি। এখন আর সে-অবস্থা নেই। ছেলেমেয়েরা কেমন হচ্ছে, তা করে। কেউ-কেউ সাহেব হবার অতৃপ্ত কামনা ছেলেমেয়েেের মধ্যে মিট্তিয়ে নিচ্ছেন। এঁদের ইচ্ছে, পিছূঢান নষ্ট হয়ে যাক, ছেলেমেয়েরা এখানকার মানুষের সঙ্গে সম্পুর্ণ মিশে যাক। আরেক দল চাইছেন, দুই সভ্যতার ভাল দিকটাই ছেলেমেয়েরা নিক।"

কে小েো-কোনো বাড়িতে দু’ছেলে দু’রক্ম। বড় ছেলে হয়জো ইন্ডিয়ান সংস্কৃতিতে ডুবে রয়েছে। ছোট ছেলে সম্পৃর্ণভাবে এদেশি। বাবা যখন বলেন, শরীরটা ভাল লাগছছ না, সে তখন সম্পুর্ণ উদাসীন। সে ধরে নিয়েছে, দরকার হলে বাবা নিজেই ডাক্নারের কাছে যাবে। বাবার জন্যে আহা-উঁ, এখন কেমন লাগছ్ বাবা, এসব ভাবপ্রকাশ করা অনর্থক।

याँরা ভাগ্যবান, তাঁরা কষ্ঠ হলেও বাংলাভাষাট। ছেলেমেয়েদের শিথিয়ে নেন। জ্যোতির্ময়বাবুর মতে এটা বিশেষ প্রয়াজননীয, "কারণ মাতৃতাষার এতোই জোর বে সং্ষ্কুতিটা ওর মষ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়।"

নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ওপর যথেষ্ট আস্থ আছে জ্যোতির্ময়-এর। বললেন, "ওদের সম্বন্ধে ভাববেন না, ওরা অনেক বুঝে-সুঝে চলে। নিজেদের
 দেওয়া হয়"
 ইणाদि।

 পিহৃপুুু্রের।"














 দেवের কারুর











লিখত্ পারে না। বানানে এরা খুবই খারাপ। বিশ্ববিদ্যালয়ুলেলোর আহে একটা নিজস্ব ফিলজফি ছিল, এথন সবাই চাহিদা ও-জোগানের জালে জড়িয়ে পড়ছে। দুরদৃष्টि হারিয়ে বিশ্ধবিদ্যালয়ের কর্ণধাররা এমন স্বপ্নমেয়াদী কাজকর্মের দিকে ฆুকক্নে। শিক্ষার মধ্যে ‘বানিয়া’’ মনোবৃত্তি বেড়েই চলেছে।"

সেক্সের বাপাযটা ক্রমশ আয়ত্তের বাইরের চলে যাচ্ছিল-প্রকশ্যে নির্লজ্জ দেহমিনন এখানে ডালভাত হয়ে উঠছিন। এখন রোগবিরোগের ভয়ে আবার কিছূঢা ব্যেন-রস্মণশীলতা ফিরে আসছছ।

জ্যোতির্মর্য মনে করির্যে দিলেন, "বেপরোয়া সেক্পের উদ্দাম যাত্রা তুক্পে উঠেছিল মেয়েদের গর্ভনিরোেক পিল আবিষ্কারের পর, এখন এইডস রোগ এসে মোড় ফেরাতে বাধ্য করছছ।"

জ্যোতির্ময় বলনেন, "আমরা যেমন প্রতিনিয়ত এদের কাছ থেকে বিষ্ঞান ও প্রयুক্কির শিক্কা নিচ্ছি, এরাও কয়েকটা ভব্যতা আমাদের কাছ থেকে নিলে লাভবান হতে পারতো। যেমন ধরুন্ন, ঐই করমর্দন-অতি বাজে জিনিস—রোগ ছড়ানোর পক্কে ঘুব সুবিধে। আমাদের করজ্জোড়ে ন্সস্কার খুব ভাল সিস্টেম।
 ও খাবার কার্পেটটর ওপর রাখছে। কুকুরক্লু খচ্ছে—কোনো ঘেন্না নেই।
 পরেই বিছানায় ওয়ে পড়ে। শোক্রু ঘ্যরের মেবোট আমেরিকানদের কাছে রাস্তার ক্নট্নিভ্রেশন, আর জাপ্রু্রিতে ঘরের মেঝোটা হলো বিছানার বাড়তি অশশ। দুটৌে দৃষ্টিভসির মধ্যে जनেক পার্থক্য!"

জ্যোতির্ময়ের পরবর্তী মত্ত্য, "এরা বড্ড বেশি কেমিক্যালস-এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে, ফলে ক্যানসার বাড়ছে। এরা কথায় কথায় এশ্গ-রে করে অযথা ছুরি চালিয়ে অপারেশন কররত খুব আনন্দ পায়-এমন নাইফ-ঘাপি জাত আপনি দূনিয়ার আর পাবেন না। বড়-বড় রোগের চিকিৎসায় যেমন এদের তুলনা নেই তেমন ছেটখাটো রোগের চিকিৎসায় এরা যা-তা। ঠিকমরো রোগ ধরতে পারে না, বলে বসে, সাইকিয়াট্স্টেরে কাছে যাও। আপনি লিঢে রাখুন, এথানকার একশ্রেণীর ধড়িবাজ ডাক্তারদের ফিনজফি-‘'তোমার রোগ আমি সারাই চাই না সারাই তোমার টাকাট আমার নিতেই হবে-হোয়েদার আই ট্রিট ইউ আর নট, আই নিড ইওর মানি। এখানকার বেশিরভাগ ডাক্তার ‘শিক্ষিত’ নয়, তারা টেকনিশিয়ানের মনোবৃত্তি নিয়ে প্র্যাকটিশ করে চলেছছ।"

জ্যোতির্ম্য বললেন, "জাত হিসেবে এরা そৃর্য হারিয়ে ফেলেছে।দরিদ্র এবং ক্রিমিন্যালকে এরা একই চোথে দেখে। এরা জানে না, পৃথিবীর সব দেশে বড়লোকরাই বেশি অপরাধের সর্গে জড়িত, আমাদের দেশে দরিদ্ররা ভিক্কে

করে, কিষ্ু খুন করে না। আমাদের দেলে কষ্ট আছে কিশ্টু হা-্ছাশ নেই। এরা ওই অবস্ছার পড়লে পাগল হয়ে যাবে। এরা কোনো কিছূর অভাব সহ্য করতে পারে না। মন খারাপ হলেই ছোটে মানসিক রোগের ডাক্তারের কাছে।"
"বিশ্পবিদ্যানয়ের একজন ছাত্র পরীক্ষয় খারাপ করলো। খবর নিয়ে জনা গেলো, তার মন খারাপ-সম্প্রতি বালিকা বাদ্ধবীটি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। মাস্টারমশাই তকে বোঝাত্ ওরু করলেন, একটি মেয়ে গিয়েছে তো কী হয়েছে ? জীবনে আরও কত মেয়ে আসবে এথন বাছধন একাু পড়াশোনায় মন দাও। আস্কারা জিনিসটা এই ‘পারমিসিভ’ সমাজে বড্ড বেশি দেওয়া হয়—বিশেষ করে ভৌন সম্পর্কের ব্যাপারে।"
"আগে কলেজের অষ্যাপকদের একাঁা পরিচ্ছন্ন ভাবমৃর্তি ছিল। পাছে ছাত্রchর সঙে দেখা হয়ে যায় এই ভয়ে তাঁরা নাইট র্হাবে যেতেন না। এখন মাস্টারমশায়রা ছাত্রীদের সদ্সে ‘্যাঙ্যেয়ার’ চালাচ্ছেন ! দ' পক্ষই সুযোগসম্ধানী হয়ে উঠছে-সান্নিধ্যের বদলে ছত্রীরা মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে পরীষ্ষায় ভাল গ্রেড চায়। ইংরিজিতে একেই বলে, মিউচূয়াল্লিটি অফ কনভেনিয়েনস্"
 করে—কোন প্ররেসে কোন্ ছাত্রীকে বগল্যাহ্রে করেছে। কোেো মেয়ে বিশেষ
 नয়!"
"পারমিসিভনেস এই জাতদর্ট্রে িোড়াত্ত ঘুণ ধরির্যে দিচ্ছে-অথচ কেউ এর থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না।" এই বলে গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন জ্যোতির্ময় মিত্র।

জ্যোতির্ময়কে বলনাম, ‘ব্রু বীরেন ঘোষ ছাড়া কুড়ি বছরের বাবধানে আমেরিকায় এবার একমাত্র আপনার সগেই দেখা হলো। কুড়ি বছর আগে তোলা নিজের ঘবিটা দেণ্ নিজ্জেকেও খানিকটা খুঁজে পেলাম।"

সুরসিক জ্যোতির্ময় বললেন, "यখন এসেছেন তখন মুখ বক্ধ রেখে চোখ কান ও মগজ তিনেরই সদ্ব্যবহার করুন। এই দেশে কোনো কিঘুই স্গির নয়, শখু আপনাকে অতি সাবধানে দেথত্ত হবে কোন্ট্ এগোচ্ছ আর কোন্টা পিছনের দিকে ঘুটছে।"

## M

পুরো একদিন মিছরিদ। ডাউন! নিউ ইয়র্কে ঠাজা লাগিয়ে বিছানাবন্দী। তবু আজ আমার সc্গে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেট্ট করেছেন-নির্ধারিত স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে দেখা হবে।

আমি টেলিফোনে বলেছিলাম, "দুদ্দিনের জন্যে বিদেশে এসেছেন, বিদেশিদের সজ্গে সময় কাটান। আমরা তো গাতের পঁচ রয়েছি, দেশে ফিরে গিয়ে কাও্দেতে, বাজে শিবপুরে, ট্রাম ডিপোয় হরবকত দেখা হবে।"

মিছরিদা মজলেন না। বনলেন, "ওরে, ওইভাবে তোর দর বাড়াস না। বিদেশ
 यাবে—কত কথা জনে উঠছে বুঝতেই পারহিস।




 করে নিত্ত এদেশের তুলনা নেই। প্রতি মুহ্রুর্তে সাবধানে থাকতে হবে।"

মিছরিদাকে বলেছিল্লাম, ম্যানহাটানের কোনো কফিশপে দেখা হোক। কিষ্ত মিছরিদার ওই বে সেন্ট্রাল পার্কের ওপর টান জন্মেছে তার থেকে মুক্তি নেই। বললেন, "বড্ড পুণ্যস্থান, স্বয়ং ভক্তিবেদাত্ত প্রডুপাদ কেত্তন গেয়ে প্রেমের বন্যা বইয়ে জায়গাটকে পাপমুক্ত করেছেন।"

आমি পার্কের মধ্যে একটা বেধ্চিতে বসে মিছরিদার জন্যে অপেক্কা করছি। সামনের বেঞ্চিতে এক কমবয়সী সুতনুকা শ্পেতাপ্গিনী হাতে একখানা বই নিয়ে মাঝে-মাঝে পাতা উল্টোচ্ছে।

মহিলার টিশাढৈর্র দিকে তাকাবার উপায় নেই! বুকের ওপর মুচমুচে ইংরিজিতে যা লেখা রয়েছে তার অর্থ হলো : "কি ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছো! এসো, আমাকে পটাও।"

মনে পড়লো, ক্রিযল্যান্ডের শ্যামল রায় বলেছিল, "আমেরিকানদের মতন এমন রসিক জাত দুনিয়ায় খুঁজে পাবেন না। গাঁটের কড়ি খরচ করে এরা নিজের সম্বব্ধেই ভাড়ামি করে। কিষ্ঠ ছাপার অক্ষরে যা লেখা আছে তা যদি কেউ সরলমনে বিশ্ষাস করে এবং সেইমজো এগোয় তহনে খুব বিপদে পড়ে যাবে।"

আসলে সারাঙ্ণ এথানে ই ল্রিয়্রকে সুড়সুড়ি দেওয়া হচ্ছে-সেই সুড়সুড়িতে यদি মজেছো তো মরেছে। সরল আয্রিকান ছেনেরা অনেক সময় বিপদ্র পড়ে যায়। ইন্ডিয়ানরা অনেক ঘাগী—দ-তিন হাজার বছরের সামাজিক অভিষ্ঞতা ওদের অনেক বেশি মানিয়ে চলবার শক্তি জোগায়।

আমি ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি মাঝে-মাঝে। আর ভাবছি এইটু-ইুকু মেয়ের কি গার্জেন নেই? তাঁরা কি দেখেন না মেয়ে কি জামাকাপড় পরছে? প্ধেতাসি নী বালিকাও একবার ঘড়ির দিকে তাকালো। তারপর বই বক্ক করে জিষ্ঞেস করলো, "ওয়েেটিং ফর সামবডি ?"
"शঁঁগো, মা নম্ষ্ীী। আমার থোদ দেশের লোক এথনই হাজির হবে।"
"পা-কি-স্তা-ন ?" সুন্দরীর সকৌহৃহন প্রশ্ন।
"কোন্ দুঃてv ভট্চার্য্যি বাউনের সস্তান পাকিস্তানি হতে যাবে? বেঁচে থাক আমাদের ইভিয়া দ্যাট ইজ ভারত।"
"ইম্ভিয়া!" মার্কিনী বালিকার কণ্ঠে বিস্ময়। "আমি তো ইম্ডিয়াতেই যেতে চাই।"

খুব ভাল। এসো মা লশ্মী, পকেটমার পাচ্ত্চ্র্রু হোটেলে থােে, আমাদের
 তো খুব ভাল কথা।

মার্কিনী বালিকা বললো, "তোয়া মেয়েদের অপছ্দ্দ করো কেন্ন ?"
 দেশটই ঢো মাতৃপুজার দেশ-মেয়েদের মাথায় করে রাখবার পরামর্শ মুনি-ঋষি থেকে আরাম্ভ করে একালের সাধু-সন্যাসী পর্যন্ড সবাই সারাহ্ষণ দিত্যে যাচ্ছে"।

বালিকা সরলমনে আমার দিকে তাকালো। "তাহলে বলতে চাইছে, নব বিবাহিত্য বধূদের পুড়িয়ে ফেনতে তোমরা আনন্দ পাও না?"
"ఆসব খবরের কাগজের প্রোপাগাজা। কোথায় সামান্য কি একটা হয়ে গেলো, আর সেই নিয়ে দৈ خৈ বাধালো কাগজের সাংবাদিকরা। যেমন আমরা ওনি, এদেশের ঘরসংসার বলতে কিছুই থাকছে না ; বিয়ে ভেঙ্ে ঝাড়া হাতপা হবার জন্যে নাকি হনিমুনের পরের দিন থেকেই উচিত্যে আছে।"

মেয্যেটি হেসে উঠল্লে। "জান্া আমার দাদু-দিদিমার গোন্ডেন ম্যারেজ অ্যানিভারসারি হচ্ছে আগানী নভেম্বরে?"
"ডুমি কি নিউ ইয়র্কের লোক?" আমি জিজ্ঞেস করি।
"মোটেই না। আমি মিড-ওয়েস্ট থেকে ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে এসেছি।"
"সে কি! বাবা-মাকে সর্গে আনোনি?"
"আমি কোথায় যাবো, কি করবো, কেমন ভাবে থাকবো, তার সঙ্গে আমার
 đাঁকক়़ মাथ ঝলমল করে উঠলে।।
""ूूম এबनা-৭কनা এইভাবে घুরে বেড়াও? ভয় লাগে না?"


 ग্বাীীনত ূনজ্য করে না?"















"গणनाल কোথায হিলে?"
"বেস্ট্টে। সারাদিন মিউজিয়ম্ম ছ্রি দ্রেখ্ছে।"
"जाज यदि বাभ্বী সयत़ নा দিতে भाরে?"




> "তাপা?"




পরিকল্পনা শুরু করে যে মৃত্যুকেও আসতে হবে আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে! এদের জন্যে আমার দুঃখ হয়।"
"তোমার বাপ-মা কিছু বলেন না?"
"কী বনবেন? জীবনটা আমার, তাঁদের নয়। তাঁদের জীবন তাঁরা কীভাবে চালাতে চান তা তাঁরা ঠিক করুন।"

আরও কিছু কথাবার্তা হলো। তামারা কিস্তু মাঝে-মাঝেই আমাকে অক্রমণ করতে লাগলো, নিজ্জের মেয়ের ব্যাপারে আমরা কেন এতো বেশি নাক গলাই ? "পেয়েকে তোমরা ছেড়ে দেবে না কেন ? সম্ধ্রা ছটার মধ্যে তাকে বাড়ি ফিরতে হবে কেন্ন?"

দুর থেকে মিছরিদাকে দেখা গেলো। এ কি সাজ মিছরিদার আজ!
"মিছরিদা, আপনিও!" আমি না বলে পারলাম নাi
একগাল হেসে মিছরিদা বললেন, "তুই আমার নিউ ড্রেশ দেখে অবাক হচ্ছিস ! এ-সবই আমার ভাইঝির ষড়যষ্ণ্র। ভাবী জামাইববাবাজী আমার নামাবলী,

"টি-শার্ট পরুন্ন ! কিস্তু তাই বলে তার ও ওইসব কথা লেখা থাকবে?"
"ওরে আমার অবস্থাটা একটু বিচাপ্রববেচনা কর! আমাদের দেশে যত নোংরা কথা লোকে টয়লেটের ছেফীলে লেখে, আর এখানে ওইসব কথা
 একটাতে লেখা-"আমাকে চার্বুক মারো, ধোলাই দাও’, আর একটাতে লেখা ‘লাভ’। ভাবলুম চাবুক খাওয়া থেকে প্রেম চাওয়া ঢের ভাল।"
"মিছিরিদা আপনার বয়স অনেক হলো—এখন বুকের ওপর এই ‘লাভ’-এর ছাপ নিয়ে আপনি হাওড়া কাশুক্দেতে বাজার-হাট করতে পারতেন?"

ঠোটট উল্টোলেন মিছরিদা। "বুঝছি তো সব। কিস্তু যস্মিন দেশে যদাচার, কাছ খুলে নদী পার। এখানে এখন স্পেশাল দোকান হয়েছে-তুই যা অর্ডার করবি তাই ফ্টাফট টি-শার্টের ওপর লিখে দেবে। এই যে ‘লাভ’-মার্কা টি শার্ট নিলাম তার একটা কারণ-এর দাম সবচেয়ে বেশি।"
"কারণ কী, কাপড়টা বেশী দামী?"
"ধীরে বৎস ধীরে। একদিন ঠাণা নাগিয়ে বিছানায় তয়ে থেকে আমি অনেক নতুন জ্ঞান অর্জন করেছি। ভাবী জামাতাবাবাজীর এক বাম্ধবী ‘মার্কিন সমাজ্রে প্রেমের প্রকাশ' সম্পর্কে গবেষণা করছে, তারই একটা পরিচ্ছেদ আমাকে গতকান পড়তে দিয়েছিল। তার মুখেই শুনলাম, আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল অ্যসোসিয়েশন চিন্তিত হয়ে উঠেছেন যে পুরুবমানুষরা জস্মদিনে খুবই কম
‘লাভ’ পাচ্ছেন, ছোট ছেলেদের কপালে ‘লাভ’ জুটছে আরও কম।"
"সাধে কি জার নদের নিমাইয়ের প্রতিপতি বাড়ঢেে এই দেশে ! প্রেশের দেশে প্রেমখরা হলে একদিন প্রেমবৃষ্টি নামবেই প্রেমকীর্তনের মাষ্যমে।"
"ব্যাপারটা কী, মিছরিদা?" আমি একটু ব্যাখ্যা চাইছি।
মিছরিদার উত্তর : "খুব সোজা ব্যাপার। গ্রীটিং কার্ডের বাগী এবং টিশার্টের उপর কী লেখা হচ্ছে ঢা নিয়ে জ্রোর গবেষণা চালাচ্ছেন সমাজতাখ্রিকরা। মার্কিনীদের মন কোন্ দিকে যাচ্ছে তা ওইসব লেখা থেকেই নাকি বোঝা যায়।"
"মিছরিদা, বড়দিনে, জম্মদিনে, বিবাহবার্ষিকীতে, অসুখ করলে এবং যে কোনো স্মরণীয় দিনে আমেরিকানরা গ্রীটিং কার্ড কিনে আশ্মীয়স্বজন বস্ধুবাক্ধবদের পাঠায়, ব্যাপারটা সামান্য জিনিস।"

চোখ বড়-বড় করলেন মিছরিদা। "মোটেই সামান্য জ্রিনিস নয়। ভবিষ্যৎ জামাতাবাবাজ্জীর পাঠানো প্রতিবেদন পড়ে জ্রেনেছি-আমেরিকানরা মুখোমুথি অথবা চিঠির মাধ্যমে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে ক্রমশই অপারগ হচ্ছে; অথচ সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্করক্ষায় ব্যক্তিহুত অনুভুতির প্রকাশ নাকি
 কার্ড কোম্পানিরা লাখ-লাখ ডলার ফি দিষ্যে দ্দুদে মনোবিজ্ঞানীদের নিয়োগ করছ্নে খুঁজে বের করবার জন্যে কোন বী লাগে। সেই সব কथা দিয়ে কার্ড নৈঙ্রি হচেছ-চলছে কোটি কোটি ডলারের
 প্রাপকের ভাল লাগবে।"
"ধর, এই ‘ভাল-হয়ে ওঠো’ (গেট ওয়েল) কার্ড। তোর यদি ম্যানেরিয়ার দেড় সপ্তাহ আপিস যাওয়া বষ্ধ থাকে তাহলে যে-কার্ড ভাল লাগবে, হঁাটুর হাড় ভাঙ্ে সে-কার্ড না-ও ভাল নাগতে পারে। यদি ব্রেনে টিউমার সন্দেহে হাসপাতালে বন্দী থাকিস, তাহমে ‘চটপট সেরে উঠে বাড়ি এসো’ বউয়ের কাছ থেকে এই কার্ড তোর নিষ্ঠুর রসিকতা মনে হতে পারে। প্রত্যেক অবস্থার সাইকোলজি বুঝে কার্ড লিথছেন দেশের সেরা বুদ্ধিজীবীরা, তবেই না কার্ড কোম্পানির বিক্রি তরতর করে বেড়ে যাচ্ছে। হাওড়া কাসুন্দেতেও লোকের অসুখ করে কিন্ত্万 সেখান ব্যাপারটা অনেক সোজা। একখানা প্য্র্রিশ পয়সার ইনল্যাহ ফর্ম্ম লিষনেই হনো, ঠাকুরের আশীর্বাদে আপনি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠুন’। এথানে মগলময় ঠাকুর, শ্রীভগবান এসব কथা জীবিত অবস্থায় কে৬ তেমন उনতে চায় না। তাদের প্রত্যাশা রসসিকতার মারপ্প্যাচ, যার মষ্যে থাকবে সাইকোনজ্জির মশলা!"

মিছরিদা বলনেন, "কার্ড কোম্পানি টু-পাইস কামাবার জন্যে কোন্ বছরে শংকর ভ্রমণ (২)—৮

কোন্ কার্ডে কী লিখছে ঢার ওপর নজর রাখছে বিশ্ধবিদ্যালয়ের সমাজত্ব্ ও মনস্তুব্র বিভাগের বাঘা-ব্যাঘা গবেষক ఆ গবেষিকারা। যেমন ধর ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ওয়েস্ট্র লুইসিয়ানা। जঁঁা প্রায় হাজারখানেক কার্ডের ওপর সমীক্ষা ঢালিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে ভালবাসার প্রকাশের ওপর आমেরিকান সমাজ যথথষ্ট তুরু্ব্ব দিলেও কার্ডে ‘লাভ’ কথাটl ক্রমশই কমে যাচ্ছে। ‘ভালবাসা নাও’ অথবা ‘তোমার ভালবাসা আমকে পরিপৃর্ণ করে রেখেছে’ এরকম কোনো ইঙ্সিতই এ-বছরে পাওয়া যাচ্ছে না কার্ডের বাজারে।"
"ভালবাসার হিসেব-নিকেশ কি ওইভাবে করা যায়, মিছরিদা?" আমাকে বनতেই হলো।
"এ-জাত তো সব কিছূই হিসেব করে গ্রহণ করে, ব্রাদার। সমাজে কোথায় সামান্য কি পরিবর্তন হচ্ছে তা গবেষকরা সজ্গে সজ্গে বুঝতে পারছ্নে। শোন্, এই কার্ডের ব্যাপারে পণিতরা কী দেখতে পাচ্ছেন ? মেয্যেরা এখনও কার্ডে কিছু ‘লাভ’ পাচ্ছেন, কিত্ত পুরুষ মানুষরা বে-সব কার্ড পাচ্ছেন ততত ‘লাভ’ নেই বললেই হয়। স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষ অা্eীțস-যেমন বাবা, ডাই,
 ধরনের কার্ড রাখাই হচ্ছে না। দোকানিদের ভঙ্ট্যে, পুরুষদের মন অনেক শক্ত,

"মিছ্রিদা, এ-দেশের পুরুমমান্ষুর্যা তাহলে কি জীবনের স্মরণীয় দিনளলোতে ‘লাভ’ থেকে বপ্পিক্টুযাকবে?"

মিছরিদা বললেন, "आর্মিও ওইরক্ম দুশ্চিন্জা করছিনাম। ভাবী জমাতাবাবাজী তখন ওঁর বাধ্ধবী গবেষককে ফোন করলো, রহহস্যটl কী? তারপর একগাল হেসে জানালো, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা একট্ট জিনিস আবিষ্ষার করেজ্নে। প্রায় সব কার্ডের দাম নব্ৰই সেন্ট, কিষ্ত 'লাভ’এএর উঙ্সেখ থাকলেই কার্ডের দাম হয়ে যাচ্ছে এক ডলার দশ সেন্ট। আমেরিকানরা ভীষণ হিসেবী জাত—স্রেফ বাপকে ভালবাসা জানাবার জন্যে তারা কুড়ি সৌ্ট বাড়তি খরচ করতে রাজি নয়। যতদ্মণ না ভালবাসার কার্ডের দাম কমছে ততক্ষণ ভানবাসা না-জানিয়েই ছেলেমেয়েরা চালিয়ে দেবে।"
"মিছরিদা, আপনার টি-শাढৈ আজে-বাজ্র যাই লেখা থাকুক, আপনার বয়স এখন কুড়ি বছর কমে গিয়েছে।"

মিছরিদা খুশি: হলেন। বললেন, "আরও দশ বছর কমতো, যদি না এখানকার কয়েকটটl হাকামায় মাथা ঘুরে যেতো।"
"বিদেশে কীসের হাপামা, মিছরিদা?"
"এই বিয়ের ব্যাপার ধর। লশ্শ কথা না হলে ইচ্ভিয়াতে বিয়ে হয় না ত।

দুনিয়ার সবাই জানে। আমি শুনেছ্নিম, বিয়ে-শাদির ব্যাপারে এদেশের লোকদের ওপর তত লৌকিকতার চাপ নেই। ছেলে অথবা মেয়ের বিয়ে বলে বাপ-মায়ের ছ’মাসের ঘুম চলে গেলো ওসব কারবার এদেশে নেই। আমদের অবশ্য অন্য ব্যাপার। আমি কাঔন্দে থেকেই চিঠি লিথে আমার ভাই বাতাসাকে বলেছিলুম, বিদেশে নিজের কন্যাদায় সারছে বলে লোক লৌকিকতার যেন খানতি না হয়। সেই মতন এই নিউ ইয়র্ক থেকে পৌনে-তিনশ আষ্মীয়কে এয়ারমেলে নেমম্তন্নর চিঠি ছেড়েছে আমার ভাই এবং ভাই-বউ। চিঠি হয়েছে বড়দার নামে—যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর ইত্যাদি—সায়েব পাত্রপক্ষের বংশপরিচয় ইর্ত্যাদিও দেওয়া হয়েছে। ইণ্ডিয়ার আ丬্মীয়রা কে৬ আসবে না, তবু চিঠি দেওয়া হয়েছে। আমাদের ভাবী জামইবাবাজী নিজেই অনেক চিঠির খাম লিখেছে। यमিও আমি বলেছি ভাবী জামইকে দিয়ে কেউ এসব কাজ করায় না।"

মিছরিদা বললেন, "তারপর ভাই-বউয়ের কাছে যা গক্প সুনলাম, তাতে বেশ ভয়-ভয় করতে লাগলো। বিয়ে যারই হোক, কাদের নেমন্তন্ন করা হবে তা চিরকাল আমিই ঠিক করে এসেছি। দাদার তিন মেভ্যে, দুই ছেলে ও আমার দুই ছেলের বিয়েতে নিমম্ত্রিত আশ্মীয়দের তালিকা ষ্ভী)্মই তৈরি করেছি। পৌনে তিনশ পরিবারের মধ্যে আড়াইশ নাম-ঠিকান্র থ্খীত থেকেই লিথে দিতে পারি। এ-বারেও তাই করেছিলাম।"

কিষ্তু ভাই-বউ বললো, "এই , आমেরিকান সমজে বেশ উজ্েে র্si দেঈা যাচ্ছ। ভাই-বউয়ের ছোটবোনের বিয়েতে ব্যাপারটা অনেকখানি গ্গড়িয়েছিল।"
"চালিকা নিয়ে খিটিমিটি আজকাল দেশেও হচ্ছে মিছিদা। সবাইকে আর নেমস্তন্ন করা সষ্ভব হচ্ছে ন।।"

মিছিরিদা বললেন, "হাওড়ায় মতবিরোধ হলে তুই হয়ডো বউমার সজ্গে একদিন কথা বললি না, কিংবা বাড়িতে গষ্ডীর হয়ে বসে রইলি।এখানে কী হচ্ছে जनिস?"

आমি মিছরিদার মুখের দিকে তাকালাম। এখানে যা হয় তা একটু স্টৗইলেই ২য় তা আন্দাজ করতে পারছি।

মিছরিদা বললেন, "বিবাহোংসবে अতিথি নির্বাচনের চাপ সহ্য না করতে !.পরে আমেরিকানরা ছ্রেছে সাইকোলজ্জিস্ট অথবা সাইকোথেরাপিস্টেে:小াছ!"

বিয়ের কার্ড়ের ব্যাপারে সাইকোলজিস্টরা কী করবেন ?"
"এদেশের সাইকোলজিস্টরা ঝালে-ঝোলে-অপ্বলে সব ব্যাপারে আছেন! গামাদের দেশে ৩রুদেবের ভুমিকাটি নিয়েছেন এই সাইকোলজিস্টরা। ডোর

জন্যে একটা কাগজের কাটিং এনেছি, রেvে দে কোনো সময়ে তোর কাজে লেরে যাবে। বুঝবি, বিয়েবাড়ির নিমষ্তিতরের লিস্টি তৈরি করা কত কঠিন ব্যাপার।"

সংবাদপত্রের কাটিং পড়ে়ে ফেললাম। ক্যাথ মেয়ার (৩২) এবং ডঃ ডোনাম্ড জেমস (৩৬) શুবই উদ্বেগের মধ্যে রয়েছ্নে চাঁদের আসন্ন বিবাহ উপলক্ষে ভোজসভার অতিথি তালিকা পাকা করতে গিয়ে। প্রথম তালিকায় ২৮০ জনের নাম উঠেছেছকেটেকুটে ১০০ করতে হবে। ভাবী বখূ বলেছে, ১০০ জনের বেশি লোককে তার বাবা-মা আপ্যায়ন করতে পারবেন না। বরের দুশ্চিষ্তা, যাঁদের নেমস্তন্ন করা হবে না তাঁরা হয় রেগে যাবেন, না হয় মনোকষ্ট পাবেন। নবজীবনের ふরুতেই এঁদের সজ্গে সম্পক্কের অষঃপতন হবে এবং বক্ধুত্ব নষ্ট रবে।

ক্রিনিক্যাল সাইকোনজিস্ট মেরিলিন রুমানের মতে, চিক্তারই ব্যাপার। বিয়েতে নেসত্তন্ন না পাওয়ায় অনেক সম্পর্কে শোচনীয় অবনতি হচ্ছে, অনেক বক্ষুত্ব চিরদিনের মতন নষ্ট হচ্ছে।

ডঃ ম্যাগডফ আমেরিকার আর একজন খ্যাত্নামা সাইকোথোপিস্ট। তিনি সাবধান করে দিচ্ছেন-লিস্টি বানাবার সময় নিস্ত্রিত্রের সঙ্গে সম্পকটা খতিয়ে
 প্রথমে দেখত্তে হচ্ছে, লোকটি আমারেট্যানি আপনজন। জীবনের একটি ওরুত্রপণর্ণ দিনে তাঁর উপস্থিতি কত্রি কামা তাও হিসেব করে দেখতে হবে এবার।

आরেকজন সাইরোলজিস্ট বলছেন, আগেকার দিনে বিয়েতে নেমস্ট করা হতো আষ্খীয়স্বজন এবং ছেলেবেলার বঞ্ধুদের। কিত্তু এখন কর্মর্ষেত্রের সহকর্মীদের এবং অন্য বহ্মুদেরও বলবার প্রয়োজন হচ্চে। আগে ভোজসভার খরচটা দিजেন কনের বাবা-মা, ফলে টারাই ঠিক করতেন, কাকে নেমস্তন করা হবে, কাকে করা হবে না। এথন যাদের বিয়ে তারাই ডোজের খরচ বহন করজে, ফলে তারাও চাইছে অতিথি তলিকা প্রস্তততিতে তাদের মতামত থাকবে।

ডঃ জোন ম্যাগডফ বনছ্ছে, এখন অতিথি নির্বাচন পাত্রপাত্রীর সঙ্গে বাবামায়ের প্রায়ই খটখটি লাগছে। "বর কনে অভিযোগ করঢছ, চাা্প পেয়ে কনের মা তাঁর তাসের আড্ডার বাধ্ধবীদের ডাকছ্ছে, বরের বাবা নেমণ্তম পাঠাতে চাইছেন তাঁর ব্যবসায়িক সহযোগীদদর। বর এবং কনে ডাক্তরের কাছে अভিবোগ করছেন, বাবা-মা তাদদের সামাজ্জিক দায়ণলো ফোকটে ছেনেমেয়েদের ওপর চাপিয়ে দিচ্চেন!"

সাইকোলজিস্টরা মোটা ফিত্যের বদলে ভুক্তেোগীদের প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন, "ধধर্য হারালে চলবে না। বাপ-মায়ের সত্গে ঝগড়া না ক্রে, ওঁদের একটা ছোট্ট

কোট দিয়ে দাও－ওই সং্যার মধ্যে ওঁরা यাঁ＜ে খুশি তাঁকে নেমম্তন্ন করনন্ন। তানিকার সিংহভাগ রেথে দাও পাত্র－পাত্রীর পছ্দসই অতিথিদের জন্যে।＂

একজন বিশেষత্ভ মাখা খাটিয়ে আর－এক পথ বের করেছেনে।＂যাদের নেময্তন্ন করা সষ্ভব হচ্ছে না，ঢাদের আলাদা－আলাদা চিঠি দিয়ে জানাও，খুব ইচ্ছে থাকা সৰ্বেও স্থনাভাববশত বিবাহবাসরে নেমম্তন্ন করা সষ্তব হনো না－তুটি মার্জনীয়।＂

ডঃ ম্যাকলোউইটস নামে ধুর্ধর মনোরোগ বিশেষজ্ঞ তাঁর চেম্বারে রোগীদের পরামর্শ দিচ্চেন—খানাপিনা একদিনে শেষ না করে এক－এক দলকে এক－এক দিনে আস্তে বলো। নিকট अप্ষীয়রা ও প্রিয় বষ্ֵুরা আসুক বিয়ের দিন， পাত্রীর অফিস্সের সহকর্মীরা বিয়ের আগেই একটা নাঁ্চ যোগ দিক，পাত্রের ছোটবেলার ইয়ার বব্ধুরা বিবাহনপ্জের এক সপ্তাহ আগে আইবুড়ো পার্টিতে আসতে পারে আর কিছু সুনির্বাচিত দম্পতি আসুক নতুন দম্পতির নতুন ফ্য্যােে， ব্রেকফসস্ট ও লাঞ্পের মাঝামাঝি সময়ে，আহেরিকান ইংরিজিতে যাকে বলে ‘‘্রাঞ্চ’।

এইভাবে দল ভাগ করে দেওয়া নাকি অন্ঞたかরণেও যুক্টিযুক্ত। একজন সাইকোলজিস্ট সাবধান করে দিচ্ছেন－＂＂দিন্যে আপনার অফিসের
 তার বিস্তারিত বিবরণ শুনতে খুব উু্ণ্র্রী না হতে পারেন। তার বদলে বড়কর্তা হয়তে আপনার নতুন অ্যাপাঁ্টক্̉ু্ট ডিনারে এসে আপনার স্বামীর অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গে টেনিস সম্পর্রে ভাবের আদানপ্রদান করে আনন্দ পেতে भারেন।＂

মিছরিদা বলেন，＂আমেরিকানরা বড্ড মেপডিক্যাল জাত। यা কিছূ করে，তা কেন করছে তা খতিয়ে দেথে নেয়। বল দিকি，বিয়েতে আমরা লোকজনকে নেমম্তন্ন করি কেম？＂

আমি মাথা দুলকে উত্তর দিলাম，＂না，করে উপায় নেই তাই লোকে নেমম্তন্ন পাঠায়—यাকে বলে কি না দায়মুক্ত হওয়া।＂
＂হলো না＂।
মিছরিদা ษনিয়ে দিলেন，＂ডুই यদি ফি দিয়ে এই বিষয়ে আমেরিকান পাইকেলজিস্টের পরামর্শ নিতে যাস，তা হলে তিনি তোকে চুপি－মুপি পরামশ দেবেন－யভদিনে কে কে এলো নেমত্ন রক্ষ করতে এটইই বড় কথা নয়，আসল কথা হ্．না যাদের তুমি ভালবসসে，যারা তোময় ভানবাসে তোমার জীবনের গারণীয় দিনে তোমার আনন্দ ভাগ করে নেবার সুফোগ তাদের দিলে কি না।＂

আমি বললাম，＂সবই বুみলাম মিছরিদা，কিদ্তু এইসব পরামর্শ দেবার জন্যে

আমাদের দেশে কেউ ফি চার্জ করে না।"
"করে না বোকা বলে ! এবদু ধৈর্য ধর, এমন দিন আসছে যখন আমাদের হাওড়া-কাঙণ্দেতেও বিনা টাকায় কে৬ কোনো পরামর্শ দেবে না। আমার ভাই বলছিন, সব ভালবাসা ফি পেয়ে-পেয়েই বাঙালি জাতটার দুয়েনভ-ও-ক্লক বেজে গিত্যেছে।"

## M

নিউ ইয়র্কের পরে আমেরিকার এই শহরে যিনি আমাকে সাময়িক আা্রয় দিয়েছেন তাঁর বাড়িটি নয়নাভিরাম। বেঁচে থাক এদেশের স্পরিরা। প্রবলাপ্রকৃতির বিভিন্ন দৌরাষ্ম্যের কথা স্মরণে রেখেও এঁরা শহরতলিতে যে-সব বাড়ি তৈরি করে চলেছেন তা ওখু দৃষ্টিন্দন নয়, প্রতিটি যেন অতুলनীয় শিল্পকর্ম।

 "অথচ এদেশে প্রকৃতিকে তালবাসতে ঞ্লি অনেক গতর খটাতে হয়। তার ওপর आছে শীতের দোর্দঙ দাপট৷

আমি যেখানে আশ্রয় নিেব্রুত্রাদের বাড়ির পিছনে অনেকখানি খোলা জায়গা-সেখানে ঘন সবুজের সমারোহ। দিশি মাপে প্রায় একথানা ফুট্বল খেলার মাঠ। এই মাঠে ঘাসের কাপ্পট বসবাসযোগ্য রাখবার জন্যে পরিবারের সভ্যদের যথেষ্ট মেহনত করতে হয়। কিদ্ব পরিশ্রমটা বৃथা যায় না। মনে হয় যেন রূপকথার রাজ্যে বসবাস করছি-यার নমুনা আমাদের দেশের হততাগ্গ মানুষরা একমাত্র রূপালী পর্দায় হিন্দী সিনেমার নায়ক-গৃহ ছড়া যা কোথাও দেখতে পান না। বেঁচে থাক বোম্বাই সিনেমা-এঁদের দয়ায় অল্প খরচে মনুষ কट্যেকঘণ্টা অন্তত স্বপ্ন দেখার সুযোগ পায়।

আমার গৃহস্বামী বাড়ির বাগানে দোননার ব্যবস্शা রেখেছেন। দুর্বল মুহূর্ত্ত বনেছিলেন, "চঁদনী রাতত এই দোলনায় দুলতে দুলতে আমরা দেশের ঝুলন পৃর্ণিমার স্বপ্ন দেথি।"

লজ্জ্রায় যা গৃহস্বামীকে বলতে পারলাম না, গুণ্টে্রেস পঁজির পাতা ছাড়া আর কোথাও বश বছর ধরে শহরবাসী বাঙালিরা ঝুলন পৃর্ণিমার স্বাদ গ্রহণের সুব্যোগ পায় না। গামে মানুষের দোলায় দুলবার জায়গা আছছ, সুযোগ আছে কিয়ু মানসিকতা নেই। অভাবে-অনটনে পৃথিবী সত্যি গদ্যময়-পুর্ণিমার চাদ

ঝলসানো রুনি না-হলেও, কবি চিত্রতারকাদ্র বিলাসের সামগ্রী।
গৃহকর্ত্রী অনুরাধা এক নম্বর বঙললনা বলতে যা বেঝায়, তাই। বাঙালি বধুর বুকের মদ্রু সন্গে যখন মার্কিনী নৈপুণ্য মিশে যায় তখন সে এক অপরূপ সৃষ্টি-পৃথিীীর সপ্তম আশর্যের একটি। যে-বাঙালিনী একুশ বছর পর্ষল্ত কলকাতার রান্নাঘরে কয়লার উনুন্নের বেশি কিছূর সা্গে পরিচিতা হয়নন, সে কেমনভাবে পরবর্তী আট-্’’ বছরে বিভিন্ন রকম ইলেকট্রনিক ও মেকানিক্যাল সাজসরঙ্জামের ব্যবহারে এমন নিপুণা হয়ে উঠলো ত। ভাবলে একটা জিনিসই বলা যায়, তা হলো এই দুনিয়ায় বাঙালি মেয়েদের ঢুলনা নেই। দেবী দশভূজাকে যে মহাঋষি প্রথম মানসনেত্রে কম্পনা করেছিলেন তিনি নিশ্চয় বাঙালি রমনীদের সম্বক্ধে যথ্থে খবরাখবর রাখতেন!

অনুরাধার মতো শাা্ত বাঙালিনীর গর্ভে কী করে এমন একটি দুরশ্ড বেপরোয়া মার্কিন নাগরিকের জন্ম হলো তা স্বয়ং ভগবানই জানেন। সাত বছরের এই মিনি মার্কিনীটির নাম জন, यদিও ওর মা দুঃখ করলেন, "নাম রেখেছিলাম, জয়শ্ত, কিষ্তু ইন্কুলে গিয়ে কী করে যে জন হয়ে গেল জাকি না।" এমনি করেই জহর

 ফে্লবেই একদিন।
 থাকেনি, আমার জামাকাপড় বেক্রুক্ত্রে করেছে, শোফারের দায়িד্ব নিয়ে স্থানীয় বাজার, পোস্ট অফিস ও ট্রাভেন এজেট্টের অফিস ঘুরিয়ে এনেছে। এই নিপুলা ড্রাইভারকে দেথে কে বলবে অনুরাধার বাপের বাড়ি এমন সরু গলিতে যেখানে রিকশা ছাড়া অন্য কোনো যানবাহনের প্রবেশ অসজ্ভব?

বেঁচে থাকুক এই এজ্সপৌট কোয়ানিটির বাঙালি ! এরা যদ্দিল আছে তদ্দিন বাঙালি একেবারে ভুগোল থেকে মুছে যাবে না। যদি মূল ডূখণ্ড কোনো অঘট্ন ঘটেও যায়, তাহলে সমুদ্রের ওপার থেকে এই স্পেশাল বীজ আনিয়ে নতুন করে বাঙালি চাষ করা যাবে।

বিকেনের দিকে অনুরাধার একটি বাবহারের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হলো। প্রায় অচেনা একজন দেশের লোকের সুখস্ষাচ্ছ্দ্যের জন্য যে-রমণী এমন সহৃদয়া, যে বার-বার আমাকে অন্ড থেকে বলছে এলেনই যখন বউদিকে নিয়ে এলেন না কেন্ন, সেই অনুরাধা সাত বছরের ছেলের বব্ধুদের ব্যাপারে ইংরিজিতে
 আমাদের মাঠে খেলাধুলো করবো।"

এক মুহ্রুর্তে প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেলো। জন রেগে উঠলো। "আমি আমার

বব্ধুদের আনতে চাই, মা""
মায়ের কাটা উত্তর, "ইচ্ছে হলে তুমি একলা গিয়ে আমাদের মাঠে থেলো।"
"তোমার জান্ উচিত, একনা খvলা যায় না।" জনের প্রতিবাদ।
"চাহলে পিয়ানো নিয়ে প্নে করো।"
"আমি থেলবো, মা।"
"এরকম করলে তোমার বাবাকে ফোন করতে হবে।" মায়ের לৈর্থের đাঁষ ভেঞে যাচ্চ।

आমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।জনের স্থানীয় বষ্ধুরা কি অতস্ত দूষ্ষ্য? তারা কক ঘরের জিনিসপত্র ভেঞে দেয় ? অনুরাখা কি চায় না, জন এই সব ছেলের সর্গে মেলামেশা করে ? এই বয়সের বালককে সমবয়সী বক্রুদের কাছ থেকে দুরে সরিয়ে রাথলে অা ভাল ফ্ন হতে পারে না।

মা শেষ পর্यল্ত আড়ালে জনকে নিয়ে গিশ্যে আরও কঠোর মনোভাবের ইপি ত দিলেন এবং আমি বেশ অস্বল্জিতে পড়ে গেলাম। এমন সুন্দর মঠঠ ছোটরা यमि না থেললো তা হলে এতো যড্গে বাগান করেলোভ কो হলো?
 সুশান্তর বাবা কলকাতায় ওকানতি কর ওকানতির ওপর বিশ্ষাস না থাকায়

 आমেরিকান যুবতীদের নয়ন্নে মণি এবং জনক-জননীর গর্ব।

সুশাস্তর কাছে অনুরাধা যथাসময়ে জনের আব্দারের প্রসক তুললো। আমি ভেবেছিলাম, পিতৃদেব অন্তত জনকে সমবয়সী বব্ধুদের সজ্গে নিজের মাঠে খেলতে অনুমতি দেবে।

কিষ্ঠু সে-ও চিষ্তিত হয়ে উঠলো। গুহিণীকে জিষ্ভেস করলো, "খেলতে দাওনি তো? থবরদার দিয়ে না। घটিবাটি বেচে দিয়ে দেশে ফিরে যেতে হতে পারে। জয়য়্তর থুব ইচ্চে হলে অন্য কোনো বপ্ধুর বাড়িতে খললুক। বষ্দুর মায়েরা কীরকম চানাক হয়ে যাচ্ছে দেখেছো? সবাই চাইঢে অন্যের মাঠে খেলা হোক। তুমি সোজা জনকে বলে দেবে, তোমার বাবা এনো বড়লোক না যে নিজের মাঠে তোমার বব্ধুদের খেলতে নেম丬্ন করবে।"

ব্যাপারটা যখন আমার বুদ্ধির বাইরে চলে যাচ্ছিল তখন সুশাশ্ত বললো, "আপনি এখানকার হাসপাতাল দেথে বলেছিলেন, এদেশে যম ভয় করে ডাক্তারকে। কিষ্ু ডাক্তাররা কাকে ভয় করে বলুন তো?"
"মাফিয়াদের?"
"रলো না। আর একটা সুযোগ দিচ্ছি!"
"খুব বেশি রোজগার হলে ইনকাম ট্যাশ্স অফিসারকে ?"
"হলো না। ডাক্তাররা একমাত্র যাকে ভয় করে তার নাম উকিল—আপনার বাবা, আমার বাবা যে-লাইনে ছিলেন। আমার বাবা তো একবার এদেশে এসেছিলেন। কাগুকারখানা দেখে বললেন, ঢুই কষ্ট করে ল’ ডিগ্রিটা নিয়ে নে। ভগবান তো এদেশট উকিলদের জন্যেই তৈরি করেছেন!"

সুশান্ত বললো, "কলকাতায় যদি কেউ শোনে নিজের মাঠে আমি নিজের ছেলে ব扁দের খেলতে দিচ্ছি না, তা হলে ভাববে আমি আর একটি ‘সেলফিশ জায়েন্ট', কিংবা আমার কোনো মাথার ব্যামো হয়েছে। কিক্তু এখানে সবাই আমার অবস্থাটা বুুসাব, বিশেষ করে যাদের বিষয়সম্পত্তি আছে।"

অনুরাধা বললো, "মামলায় জড়িয়ে পড়ার ভয়। কিছू হয়ে গেলে, মোটা ক্ষতিপুরণের দায় যা আমদের মতন মানুষের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব।"
"ভাই সুশাম্ত, আমি সায়েব উকিলের বাবু হিসেবে হাইকোর্টে জীবন শুরু করেছিলাম, আর একইু আলো ফেলো।"

এবার সুশান্ত যা বললো তা এই রকম : মরিস্র(৪) রাজালিভ ফ্রিডম্যান পাড়ার ছেলেমেয়েদের তাঁদের বাগানে এসে যখন্রি খেলাধুলা করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁদের মত ছিল, আমাদেব্র যত খুশি খেলুক বাড়ির পিছনের বাগ্থথ্টা সিভিয়া বলে ন’বছরের একটি মেয়েও একদিন দোলনায় উঠেছিল এবছুল্টনা ঠেলছিল পড়শী দুটি বোন—ডেবোরা ও লিজা রোজেনবার্গ। দোলনায় খেলতে গেলে যা হতেই পারে, সিলভিয়ার इঠাৎ পা ভেঙে গেলো। 囵ীমতী রোজালিন ফ্রিডম্যান সগ্গে সঙ্গে সিলভিয়াকে নিজের গাড়িতে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করালেন এবং তাকে প্রতিবেশীর বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে ভাবলেন হাগ্গামা শেষ হলো।

কিস্তু তিন বছর পরে হঠাৎ ফ্রিডম্যান দম্পতি মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, একটা মামলায় তাঁদের দু'জনের নাম অন্য অনেকের সজ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যাঁদের বিবাদী করা হয়েছে তাঁরা হলেন বিখ্যাত সিয়ার্স রোবাক—যে দোকান থেকে দোলনাটা কেনা হয়েছিল এবং টারকো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, যাঁরা দোলনাটি তৈরি করেছিলেন।

সিলভিয়ার বাবা-মায়ের অভিযোগ, মেয়ের হাড় জোড়া লাগাবার পরে পায়ের তেমন বাড় হচ্ছে না এবং অন্য পায়েও অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু তততে সিলভিয়ার ব্যথা থেকে যাচ্ছে। সিলভিয়া বলছ্, "আমার শরীরে সারাক্ষণ যক্ত্রণা ও অস্বস্তি রয়েছে। আমার পিঠে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, আমাকে খোঁড়াতে হচ্ছে।"

সিলভিয়ার উকিল ও্রেড কেলার আদালতে অভিযোগ করনেন, ফিডম্যান দম্পতি যে দোলনা কিনে বাড়িতে বসিয়েছিলেন তার নকশায় তুটি ছিল। ঠিক মত ডিজাইন হয়নি, তাই সিলভিয়ার পা দোলনার আসন ও নিচেকার প্ম্যাটফর্ম্মের মধ্যে আটকে গিহ্যেমিল।

সিয়ার্স রোবাক ও টারকো কোম্পানির উকিন আশ্দপফ্ম সমর্থন করুলেন, "দুর্ঘটনা ঘটেছে সিলভিয়ার ভুলের জন্য-যখন তার বসে থাকবার কথ্থা তथন সে দোলনার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল এবং ফলে সে পড়ে যায় ।" ভ্যিড্যান দম্পতির ছেলেমেয়েরা এবং রোজেনবার্গের মেয়েরা তাদের উকিলের মাধ্যমে বললো, তারা এই দুর্ঘট্নার জন্যে মোটেই দায়ী নয়।

অঘট্ন ঘটেছিন ১৯৭২ সালে, মামলার নোচিশ এলো ১৯৭৫ সালে এবং এক দশক পরে ১৯৮৪ সালের নভেম্বরে জুরিরা তিন সপ্তাহ ধরে রুস্দদ্ধার কক্কে আলোচনা চালালেন এবং হুম দিলেন সিলভিয়াকে চিকিৎসা ইত্যাদি বাবদ শ্ষতিপুরণ দিত্ে হবে তিন কোটি টাকার ওপর। এর आশি ভাগ দেবে টারকো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, কুড়ি ভাগ সিয়ার্স রোরাক-ख্যিডম্যান ও পড়শী
 গেলেন। কোম্পানি আপিল করবার জন্যে ঞ্ট । কিজ্ট খরচ ও সময় বাচচাবার

 উকিল ফ্রেড কেলার।

ভ্রিডম্যান দম্পতি বললেন, "নিজের মাঠ পাড়ার ছেলেমেয়েেের খেলতে দিয়ে বারো বছর ধরে আমাদের নরকयস্জ্রণ ভোগ করতে হলো। আমার মাত্র এক লাথ ডলারের ইনসিওরেস্স ছিল, যদি রায় আমাদের বিরুদ্ধে যেতো তহলে আমাদের ভদ্রাসন বিক্রি হয়ে যেতো"

অনুরাধা আমার দিকে তাকিয়ে বনলো, "বুমা়েন, কেন্ন নিজের মাঠে পরের ছেলেমেয়েদের খেনার নামে আমি ভয় পেয়ে যাই ? আপনার বাড়িতে কাউকে আতিথ্য দিলে তার নিরাপক্তার দায়িত্ব আপনার, आ'মেরিকান উকিলরা বলছে!"

आমার কপালে ভোগাল্তি ছিল! ডগবানের হাত! এসব কথা দুর্ট্টনায় ক্ষতিগ্রস্ত আমেরিকানরা মেটেই ওনতে রাজি নয়। তারা সবসময় উকিলের খห্ররে পড়ে যাচ্ছে মোট টাকা ক্ষতিপুরণ পাওয়ার লোভে। কার দোষে বাপারটট ঘฺটেছে তা খুঁজে বের করা হচ্ছে। जাল কেস থাকলে বিনাপয়সায় উকিল মামলা করবে। তারপর রায় বেরুলে ফতিপুরণের টাকার ভাগ নেবে।

অনুরাধা বলনো, "আমাদের দেশে হাসপাতালের অনেক ডাক্তার বেপরোয়া—या খুশি চিকিৎসা করছেন, কারণ তাঁর কেনো দায় নেই। ওখাে

কেউ ডাক্তারবাবুকে কোটে টানে না। এখানে ঠিক উল্টো।
সুশাস্তের সংযোজ্র, "দাদা, ওখু ডাক্তারবাবু কেন? এদেশের প্রত্যেকটি কেম্পানি, প্রত্যেকটি দোকানী, প্রত্যেকটি গেরস্ত ভত্যে সিঁটিয়ে রয়েছে পাছে কোথাও কোনো দোষ বেরিয়ে যায়-তখন কত টাকা যে গুণাগার দিতে হবে জা কেউ জানে না। একটা মামলার ধাক্কায় একটা কোম্পানি লাটে উঠতে পারে। আজকাল বন্ধু-বাষ্ধবদের যখন বাড়িতে নেমন্তন্ন করি তখন নো হার্ড ড্রিংকস—আপনার বাড়ি থেকে খানাপিনা করে বেহাল অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে নিজের বাড়ি ফেরার পথে আপনার অতিথি যদি কাউকে ধাক্কা দেয়, তাহলে আপনি ওধু সমবেদনা জানিয়ে ছাড় পাবেন তা ভাববেন না।"

নিউ জার্সিতে এক দম্পতি নেমন্তন্ন করেছিলেন তাঁদের বষ্ষুকে। কয়েক পেগ চড়িয়ে বব্ধু বাড়ি ফেরার পথে ধাকা মারলেন এক মহিলার মোটরগাড়িতে। নিউ জার্সিতে দম্পতির ওপর আদালতের হ্কুম, ন'ল্লাখ টাকা ক্ষতিপৃরণ দাও দরাজ আতিথেয়তার মৃল্য হিসেবে। আইওয়া রাজ্যের সুপ্রিম কোর্টও ওইরকম রায় দিয়েছেন।

সুশাস্ত বললো, "এইসব মমমলার বাপারে স্ক্রু"্শামেরিকান পরিবার এখন অনেক থবরাখবর রাখে। মদের দোকানের জ্র্র্ণও তথৈবচ। উকিলবাবুরা কড়া
 খরিদ্দার রাস্তায় গাড়ি চালাতে চাল্য়্ত অ্যাক্সিডেন্ট করলো। কাফে মালিক নিহতদের পরিবারকে এক কোর্মুত্যাকা ক্ষতিপুরণ দিয়ে সুড়সুড় করে মমনা মিটিয়ে নিলেন।"
"অনেক দোকানের মানিক এই খবরটা বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছে, কেউ বাড়তি কয়েকটা পেগের জন্যে চাপ দিলে তাকে ঘবরটা দেখানো হয়।"

আমরা আবার উকিল-ডাক্তার সম্পর্কে ফিরে এলাম। সুশান্তর মতে ‘পিছনে উকিল না লাগলে ডাক্তারদের পক্ষে এমন সুখের দেশ পৃথিবীতে নেই।" সুশাস্তর বেশ কিছু ডাক্তার বক্ধু আছে। তাঁদের কাছে খবর ডাক্তারদের বিরুদ্ধে রোগীদের মামলার সংখ্যা দশ বছরে ডবল হয়েছে।

চিকিৎসার বদলে অচিকিৎসা হয়েছে বলে এইসব মামলায় উকিলবাবুরা যে সব টাকা দাবি করে বসেন তা ওনলে আপনার-আমার ভিরমি খাবার অবস্থা হবে। ডাক্তারবাবুরা এই বনে শাস্তি পাচ্ছেন, এই সব মামলার অর্ধ্বক শেষ পর্যশ্ত আদালতে নাকচ হয়ে যায়। কিন্ত্ত ভিতরের খবর হলো, গত কয়েক বছরে তিনশ সাতষট্টি জন আমেরিকান রোগী ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা করে কোটিপতি হয়েছেন। জজসায়েবের দয়ায় তাঁরা নিজ্রেদের ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়েছেন। উকিলবাবুদের সাহায্যে মামলাবাজ রুগীরা অসংখ্য মামলায় জিতছে, অথবা

ডাক্তারবাবুরা আদালতের বাইরেই মামলা মিটমাট করে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। মামলা প্রতি গড় থরচ পড়ছে প্রায় বিয়াম্মিশ লাখ টাকা। এই টাকা অবশ্য ডাক্তারবাবুরা নিজের তহবিল থেকে দিচ্ছেন না। দিচ্ছে তাঁদের ইন্সিওর কোম্পানি। বীমার প্রিমিয়াম হড়ড়ুড় করে বাড়ছে-উকিলের শনির দৃষ্টি এড়াবার জন্যে আমেরিকান ডাক্তারবাবুরা বছরে ইনসিওর প্রিমিয়াম দিচ্ছেন দু-হাজার দুশো কোটি টাকার বেশি!
"ডাক্তারবাবুরা বলE্নে, «্যা বাবা নিজের গতর ও বিদ্যে খাট্যে টে ইাইস কামাই করি এদেশে, কিষ্ঠ বীমা কোম্পানিই রোজগারের ছভাগের একভাগ হজম করছে। তারপর রয়েছে বেইম্জতি। খবরের কাগজে ফলাও করে মামলার রিপোঁ বেরুলে অন্য রোগী কম্ম যায়।"
"ভাই সুশাত্ত, ডাক্তার উকিলের এই অহিন্নকুল সম্পক্ক তাহলে বেশ জমে উঠেছে! লোভ হচ্ছে, ব্যারিস্টারের প্রাক্তুন বাবু হিসেবে আর এক্খানা 'কত অজানারে'র ভিত্তি স্থাপন করি এদেশে। তুমি যা যা ওনেছে নির্ভয়ে বলে যাও।"

সুশাণ্ত হাসলো। "উকিলবাবুর ভয়ে অনেকববিখ্যাত ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডেলিভারি কেস নেওয়া বদ্ধ করে দিব্ঞ্রে। কলোরাডোর দশজন ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ जো সংবাদপত্র্রে প্রতিলিকিক জনিয়ে দিল্যেছ্ছে, ইনসিওর প্রিমিয়ামের বোঝা তাঁরা বইতে পাৰুজু না, প্য্যাকটিশ বধ্ধ হয়ে যাবে। ধাত্রীবিদ্যাবিশারদের আর একটি বিশলুু শিও তৃমিষ্ঠ হলো হাগ্গামা মুকে গেলো, তা নয়। জন্মাবার যোলো বছর ৷রু সেই ‘বেবি’ হয়তো মামলা করে বসলো, হৃমিষ্ঠ হওয়ার সময় ডাক্তারবাবু তেমন সাবধান হননি। তাই আমার বুদ্ধি কমে গিয়েছে। অতএব ছড়়ে কয়েক লাখ ডলার।"

নিউ ইয়র্কের ডঃ ডানিভ্যেল কীফ ধাত্রীবিদ্যার প্র্যাকটিশ ছাড়বার আগে দুঃথ করে বললেন, "প্রসব রুমে নিজের কাজ করবার সময় মনে হয় ডাক্তারি করজি বটে, কিস্টু কে যেন আমার কপালের সামনে বন্দুক উচিয়ে রেথেছছ।" প্রাক্তন
 করেছেন। ভগবানের দয়ায় একটাতেও ডাক্তারবাবুর হার হয়নি, তবু ডঃ কীফ প্র্যাকটিশ ছাড়লেন। তাঁর বক্তব্য, "চোষট্টি বছর বয়সে যেকোনো একটা ছুতোয় সারাজীবনের জমানো সম্পটি হারাবার ঝুঁকি নেওয়ার মানে হয় না। এর থেকে বাড়িতে বসে ঋবসর জীবনयাপন করা অনেক ভাল।"

সুশাশ্তর কাছে জানলাম, খবরের কাগজে লিথেছে, ডাক্তারদের এই মামলার জড়াবার সঙ্ভাবনার কথ্য এদেশের ছোট ছেলেনেয়েরাও জেনে ফেলেছে। এরজন নিউরোসার্জেন গত পনেরো বছরে ছ’খানা মামলায় পড়েছেন। তিনি দুঃখ করজেন, একটি মোলো বছরের বালক তাঁর চেম্বারে পরীক্ষিত হবার সময়েই

তার বাবা<ে বলছ্নে, "বাপ্পি একবার ভেবে দেখ্ো ডাক্কার যদি কোেো গগালমাল করে বসে তা হলে ঢুমি কত টাকা পপয়ে যাবে!"

মনে পড়লো একজন জাপানী অর্থনীতির অধ্যাপক আমকে গভ্ভীরভাবে বলেছিলেন, "আমেরিকানদের জাতীয় ‘শখ’ হলো মামলা করা। উকিলবাবুরা যে মাথা খাটিয়ে কত মামলার পথ বের করছেন তা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হতে शয!

অনুরাধা বলল্লা, "শোনা যায় এক বাড়িতে চোর দুকেছিল। বাড়ির কর্তার মই বেয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে সে পড়ে গেলো। তারপরেই নাকি উকিলের চিঠি, মই বিপজ্জনক ভাবে রাখার জন্যে ক্ষতিপৃরণ দিতে হবে।"

সুশাষ্ত বনলো, "ব্যাপারটা বোখহয় রসিকত।। কিষ্ত যারা মই তৈরি করে जারা কাগজ্রে বিবৃতি দিয়েছে, মই তৈরি করতে যত খরচ প্রায় তত টাকা ইনসিওর প্রিমিয়াম ওুণতে হচ্ছে যদি মই থেকে কোেো দুর্ঘটনা হয় তার সামাল দিতে।"
 की?"
 উকিলদের পক্ষে। একবার আমার ঈi弓fन्यातে এক চরিত্র (শ্রমিকনেতা)
 বিশিষ্ট বন্মু) আমাকে ফৌজদারী ট্ষি心ীের আসামী করলেন-সেই থেকে আমি বষ্লুবর বিষ্ণুচরণ ঘোষকে অলিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, উকিলদের নিন্দে আমি মরে গেলেও করবো না। অমন যে অমন সেক্গপপীয়র, যিনি হেনরি সিষ্ক্ নাটকে একটি চরিত্রের মাষ্যম্ প্রস্তাব করেছ্লিলেন কিছू উকিলকে মেরে ফেলে যাক, আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করবো।"

টপাটপ অনেকণলো খবর সংগ্রহ করে নিলাম দেশের আইনজ্্ বক্ধুদের যদি কাজে লেগে যায়। গরিব উকিল কাকে বলে তা আমেরিকায় জানা নেই। আমেরিকায় বট্াছই নেই, তো বট্ত্লার উকিল! যারা বলে আমাদের দেশের কোনো-কোনো উকিল সুভ্যেগ প্থে:উই মর্কেলের গলা কাটে তারা একবার কষ করে আহেরিকা ঘুরে যাক-হাউ র্মেনি প্যাডি মেক হাউ মেনি রাইস তা পরিষ্ষার হয়ে যাবে। সিভিল শ্তিপুরণের মামলায় বাদী হিসেবে আমেরিকান আদালতে যাওয়াই লাভের-কারণ উকিলবাবুকে নগদ না দিলেও চলবে। মামলায় যা পাওয়া যাবে তার চম্সিশ শতাণ্শ উকিলবাবু নেবেন। কিত্তু বিবাদী হলেই উক্কিলের টাকা নগদ নারায়ণ। পরামর্শ সভায় ঘন্টা অনুযায়ী মিটার বাড়বে-প্রতি


টাকা উকিল-ফি নস্যি!
বড়-বড় মামলায় ওকালতি খরচ কত তা নিবেদন করলে আমাদের অশোক সেন, দেবীপাল, ননী পালকিওয়ালা, শক্তি মুখার্জির বাবুরাও অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারেন। ১৯৮৩ সালে ফাইন পেপার অ্যানটি-ট্রাস্ট ক্লাশ অ্যাকশন মামলায় ওকালতি খরচের বিল মাত্র ছব্বিশ কোটি টাকা! আমেরিকান উক্কিনের খরচ ধরলে আমাদের প্রত্যেকটি উকিলবাবু তো রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী! কিত্তু বিদ্যেয় বুদ্ধিতে আমাদের কালোগাউনের সায়েবরা দুনিয়ার কারও থেকে যে কম যায় না তা আমি হনফ করে বলতে পারি।

সুশান্ত বললো, "লিহে রাখুন, আপনার কাজে লেগে যাবে। আহেরিকায় সাত লাঘ উকিলবাবু বছরে ফি হিসেবে রোজগার করেন সত্তর হাজার কোটি টাকা।"
"দাঁড়াও, দাঁড়াও আমার মাথা ঘুরহে। তোমার কথ্া यদি সত্তি হয়, ত হলে আমদের ভারত সরকারের বার্ষিক বাজেট থেকে শ্যামচচাচ উকিলের ফি-ও মেটাো যাবে না।"

পলিটিক্যাল সায়েন্স কোয়ার্টারলির সাম্প্রতিক সংখ্যায় হেনরি আব্রাহামের লেখা একটি প্রবন্ধের নকল সুশাত্ড আমাকে কি দিলো। "भড়ে দেখবেন, ১৯৮৩-৮৪ সালে আমেরিকানরা বিভিম জাদ্র্টিতি আড়াই কোটি মামলা রুজ్
 ছ'লাখ।"

আব্রাহাম সায়েব আমার নজজলে দিলেন। মামলার কয়েকটা নমুনা ওনুন। ছেলে মামলা করেছে বাপ-মাশ্যের বিরুদ্ধে ঠিক মত্ন প্রতিপালন না করার জন্যে (ভুবনের মাসীর গब্র মনে পড়ে?)-দাবী একলাখ ডলার। সিনসিনাটির এক নাগরিক চাঁর সাংবিধানিক অধিকার বলে রাঙ্তা দিয়ে তাঁর প্রিয় ‘টাংক’ চালাবাবার अধিকার চান। উইসক্নসিনের এক পুরুষকর্ম তাঁর মহিলা-বসের বিরুদ্ধে চাকরিতে অবনতি করিয়ে দেবার জন্য দু ল্লাখ ডলার কতিপুরণ চেয়েছেন। अভিযোগ, মহিনা-বস তাঁকে ‘লট্ঘট’-এর যে ইস্তিত দিয়েছিলেন তা এই পুরুষকর্মীটি গ্রহণ করতে পারেননি বনেই এই শাস্তি এসেছে।

ও্রোরিডার এক অফিস-বাড়ির ম্যানেজারের বিকৃদ্ধে মস্ত মামলা ঝুলছে, টয়নেটের সীট নড়বড়ে হওশার এক মহিলা কোমরে ব্যথা পেশ্রেছেন ङ্যোরিডার এক এপিসকোপাল ।বশপ সরকারের কাছে দাবী করেছ্নে দু 'লাখ ডলার। নেভির টেনিস মাঠে খেলতে গগিয়ে তাঁর হাঁটুতে চোট লাগগ, ফলে চার্চের বেদিতে হাঁঁু মুড়তে তাঁর অসুবিধি হচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় এক পাদ্রির বিরুদ্ধে সাত কোটি টাকার মামলা রু্ভু করেছেন এক মহিলা। তিনি একবার চার্চের বেদিতে ক্নফেশন করেছিলেন। এথন অভিযোগ, বিষ্ষাসের সম্মান না রেথে

পাদ্রি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছ্নেন এই মহিলা চার্চের টাকা তছরূপ করেছেন।
ক্যালিফোর্নিয়ার এক ব্যায়াম－শিক্কক আহত হয়ে মামলা করলেন যে－ কোম্পানি জিমন্যাস্টিক ম্যাট তৈরি করেছে তার বিরুদ্ধে। মামলা জিতে পেলেন ষোল কোটি টাকা। বাড়িওয়ালা ওধু বাড়ি ভাড়াই দেবেন না，ভাড়াটিয়াদের নিরাপত্তায় তাঁদের দায়̀ত্ব রয়েছে। হোটেলে ও মোটেলে সেই একই কথা। মহিলা গায়িকা কান য্রানসিস এক মেটেলে রেপড্ হন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র না－করার অভিযোগে মোটেল মালিকের কাছে ক্ষতিপুরণ হিসেবে তিনি আদায় করেছেন পনেরো লাখ ডলার।

কোম্পানির বিপদের তো শেষ নেই। অ্যাসবেস্টসের ধুলোয় ফুসফুসের রোগ হয় ও ক্যানসার সম্ভাবনা বাড়ে এমন তিরিশ হাজার স্ষতিপুরণের মামলা আদালতে ঝুলে আছে। কোটি কোটি ডলার গুণাগার ইতিমধ্যোই দেওয়া হয়েছে—ম্যানভিল কর্প্রারেশনের মতন প্রতিষ্ঠান এই মামলার দাপটে লাটে উঠলো। ভার্জিনিয়ার এই এইচ রবিন্স কোম্পানি মেয়েদের জন্যে জন্ম－ নিরোধক আই－ইউ－ডি তৈরি করতো। দেড়হাজ্ঞর ক্ষতিপরণের মামলায়
 ব্যবস্থা থাকা সত্বেও।
 কি উকিলবাবুদের অপছন্দ！＂

সুশান্ত বললো，＂কাগজে র্⿵冂⿰亻弋一⿻上丨匕刂，দশ হাজার ডলারের কম স্ষতিপুরণ চাইলে কারও পড়তায় পোষায় না।＂

আমরা ছোটবেলায় গুজব ঈনতাম，বরিশালবাসী ও দখনেরা মামলাবাজ—মামলা বাধাতে পারনে ওঁদের মন নাকি আনন্দে ভরে ওঠে। ইতিহাসের উযাকলে বরিশালের সঙ্গে মৃল মার্কিন ভৃখতের কোনো যোগাযোগ ছিল কিনা তা গবেষকরা যাচাই করে দেখতে গারেন！

কিন্তু মামলার নেশায় আমেরিকায় উকিলবাবুরা কতদূর এগিয়ে যাচ্ছেন তা犭ুনুন। পিটসবার্গের এক কারখানাকর্মী লিউকিমিয়ায় মারা গেলেন। চাঁর বিধবা স্ত্রী মামলা করলেন，বেনজিনের সংস্পর্শে এসেই তাঁর স্বামীর রোগের উৎপত্তি। আগে কেবল যে－কোম্পানিতে কাজ করতেন তার বিরুদ্ধেই কর্মীদের মামলা দায়ের হতো। এখন যাঁরা কোম্পানিকে মাল সরবরাহ করেন তাঁদেরও জড়ানো হয়। কিষ্তু এক্শেত্রে বেনজিন কোন্ কোম্পানি সরবরাহ করেছে তা নিশ্চিত হতে নাં পেরে আমেরিকায় যে একশো একটি কোপ্পানি বেনজিন তৈরি করেন তাঁদের সবাইকে পার্টি করা হলো।

এই প্যাচচ কিন্তু ফন ভাল হলো না। উননব্বইটি কোম্পানি আদালতে

দেখালো তারা কোনোদিন পিটসবার্গের ওই কোম্পানির সঙ্গে জড়িত ছিল না। যে বেনভিন নিয়ে অভিযোগ তার সঙে কোন সম্পর্ক নেই ঢাঁদের। ফেডারেল জজ ব্রক সায়েব বললেন, উকিলবাবুরা বাড়াবাড়ি করেছেন, সুতরাং গাটের কড়ি থেকে কুড়ি লাঘ টাকার আইন থরচ দাও ওই উননব্ৰইটা কোম্পানিকে।

মামলার নেশায় মত্ত আমেরিকানরা উকিলবাবুদের নিক্কিতি দিচ্ছেন না। তাঁদের বিরুদ্ধেও ক্ষতিপুরণের মামলা হচ্ছে ডজন-ডজন। বিশেষ করে তারা ঘখন রুজু-করা মমলা ঠিক মতন তদ্বির করেন না অথবা নির্ধরিত সময়ে কাগজপত্র আদালতে পেশ করতে গাফিল্লতি করেন। উকিনেের বিরুদ্ধে ইদানীংকলেে সবচেয়ে বিখ্যাত মামলা দায়ের করেছিলেন মহিলা গায়িকা ডরিস ডে। বিবাদী তাঁর প্রাজ্তন উকিল জেরোম রোজ্রেনথল। ১৯৮৫৫ অল্টেবেরে ডরিস ডে পেয়েছেে আদালতের ডিজ্রি-পরিমাণ তেত্রিশ কোটি টাকা।

आমি বললাম, "তাহলে বোঝা যাচ্ছ মার্কিনীরা ক্রমশই মামলার নেশায় মেতে উঠেছে। এমন শ্ষতিপুরণের ভয় থাকলে সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক একদিন বিষময় হয়ে উঠতে পারে। ইন্টারেস্টি ঘবর, লেণ্ম ফিরে গিয়ে লেখা যেতে পারে।"
 একটা বক্তব্য থকে। সৌা একমু জোেপ্নিবেন।"
 সংখ্যা দ্বিগণ হয়েছে। আপীল आপীল আছছ। একটা খুন্নে মীমলায় आসামী আইনের নানা মারপ্যাচ বুৰ্লে বিয়াম্মিশ বার আপীল করেছিন। কিত্তু আইনজ্জরা চিড্তিত নন। মামলাবাজি বাড়ছে এ-কথা তারারা মোটেই স্বীকার করছ্নে না। উইসকন্নসিন বিষ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক মার্ক গ্যানাস্টার বলছ্নে, উনিশ শতকের রেকর্ড খতিয়ে দেখুন-মাথাপিছু মামলার সংখ্যা তখনও কম ছিল না।
"অর্থাৎ মামলাবাজিটা এ-দেশে নতুন নয়, যুক্তরাষ্ট্রের গোড়াপত্তন থেকেই এই ব্যাপারে একটু বরিশালী প্রতাব রয়ে গিত্যেছে।" আমার এই মভ্তব্য ওনে সুশাত্ত হাসলো না। সে মুপি-হূপি অধ্যাপক হেন্নরি আবারাহামের প্রবল্ধের কয়়েটা লাইনের ওপর আমার দৃষ্টি আকার্ষণ করনো।

আব্রাহামের নিবেদন : আমেরিকার সাত লাখ উকিলের তুলনায় জাপানে উকিলের সংথ্যা মাত্র ১২,০০০। ইংলভ্ডে ৫৩,০০০ ফালেে ৩০,০০০, সুইডেনে ১৬,০০০। ১১৭০ সালে প্রতি ৭০০ জন আমেরিকানের জন্যে একজন উকিল ছিলেন, ১৯৮০-তে ৪১০ জনের জন্য একজন, ১৯৮২-তে ৩৩০ জনে একজন এবং ১৯৮৮-তে ৩২০ জনে একজন। আরও তলিয়ে দেখতে পারেন।

ওয়াশিংটন ডি-সির কথা ধরুন্১—৯৮১ সালেই আঠারো জন নাগরিক পিছ্র একজন উকিল। এইভাবে এগোলে, আব্রাহামের মতে, ২০৪৫ সালে আমরা সেই স্বর্ণযুগে পৌছবো যখন ওয়াশিংটন ডি-সিতে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য একজন «রিৎকর্মা উকিলবাবু থাকবেন।

সুশাস্তকে আমার শেষ নিবেদন। "দু’একখানা ছাপানো কাগজপত্তরের কপি
 সবাই ভাববে আমি গাঁজা-আফিম খেয়ে মার্কিন দেশ সম্ষক্ধে লিখতে বসেছি।"

## M

স্বদেশের সুখের আশ্রয় ছেড়ে বিদেশে ভৃতের কিল খাবার ঝুঁকি যখন frায়়ছিলাম তখন মনের মধ্যে বে-কয়েকটি চাপা প্রত্রাশা ছিল তার মধ্যে একটি


 !.লাকরা আটলাস্টিকের অপর পারে সম র্ররণত একটু পায়াভারি হন।ওঁদের সময়
 ভাব দেখান যে মহামৃন্যবান গিন্নিসোনার মতন এঁরা সময়কে নিক্তিতে ভাগ করে ব্য়় করেন। অর্থাৎ সময় আমাদের এই ইন্ডিয়ায় যত সস্তা তা পৃথিবীর আর রকোথ নয়।

এই বন্ধু আমকে আরও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, বিখ্যাত লোকদের সান্নিধ্যে আসার প্রচেষ্টার মধ্যে দাস-জাতির মানসিকতা লুকিয়ে আছে। যেমন ১৯৪৭ সালের আগে পরাধীন বাঙালিরা সায়েবসান্নিধ্যে এলেই কারণে অকারণে একখানা প্রশংসাপত্র বাগিয়ে নেবার চেষ্টো করত্নে। আমার জানাশোনা এক ভদ্রলোক তো সারাহ্ষণ তাঁর গলাবক্ধ কোটের পকেটে একখানা খাতা নুকিয়ে রাখত্ন। কখন কোথায় সায়েব দর্শন হবে এবং তাঁর কাছ থেকে একখানা সার্টিফিকেট ভিক্সা পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই!

সার্টিফিকেট আমি চাই না, কিত্ব বিদেশে নিজের দেশের লোকের সাফল্য ও সম্মান দেথে আনন্দ পাবো এতে দোষ কোথায় ?

আমার বহ্ধুটি নানা সুযোগে গত এক দশকে বহহ্বার বিদেশ লিয়েছ্নে এবং কখনও কখনও দীর্ঘ সময় যাপন করেছেন বিখ্যাত সব শিক্বাতীর্থ।। তিনি সাবধান শংকর অ্রমণ (২)—ゅ

করে দিলেন, "নামকরা লোক দেখার এই গাংন্লামো ছাড়ুন। यদি আপনার কোনো কাজকর্ম থাকে তাঁর সন্গে তা হলে আলাদা কথা, কিস্ন इঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই তিনি বিখ্যাত বনেই আপনি তাঁর দর্শনার্ধী হবেন এই মানসিকতা তিনি পছন্দ না করতে পারেন।"

সাংবাদিক ব্্ধু আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। আমি সিগন্যাল দিলাম, "বলে यान! থামবেন না।"

বন্ধু বনলেন, "বিখ্যাত বাজ্জিটি হয়তো আপনার মতন এক দেশোয়ানীকে দেখে তাঁর গা্যের যত ঝাল ঝেড়ে দেবার সুযোগ হাতছড়া করবেন না। উঃ, মশাই বলবার উপায় নেই, ইভ্ডিয়া থেকে এসেছি এবং ছোটখাট একখানা কাগজ্জ কাজ করি। সঙ্গে-সকে ఆরু হবে প্রবাসী ভারতীয়র স্বদেশি লেকচার! ইভিয়া তাঁর মতন প্রতিভাকে বুঝ্রে পারেনি। লেশের লোক, সরকারের লোক, অফিসারের লোক সব একসন্গে পিছনে লেগেছিল তাঁর প্রতিতার দুয়েল্ভ-ওক্লক বাজাবার জন্যে। নেহাৎ স্বপ্ম ছিল, পুরুষকার ছিল, সাধনা ছিল তাই কোনোক্রমে এই সোনার দেশ আমেরিকায় স্বীকুতি পাওয়া গিয়েছে। এখন
 নেই।"

 आপনার নির্ধরিত সাশ্মাৎকারেরুঠ্রিরশ মিনিট সময় শেষ হয়ে গিত্যেছে। এক ভদ্রলোকের এতোখানি অ্দ্যত আমাকে বলেন যে, আট ডলার পকেটে করে দেশজাগী হয়েছিলাম, তাছাড়া ও দেশের কাছে আমার কেনো ঋণ নেই। একএক সময় ভাবি, দিপ্মিতে ইভ্িিয়ান রাষ্ট্রপতির নামে ওই টাকাট৷ মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিয়ে হিসেব চুকিয়ে ফেলবো।"

আমি সাংবাদিক বক্ষুর মুখের দিকে তাক্ক্রেছিলাম। তিনি বললেন, "সেষ্েে কেন অপমান কুড়োবেন ? যা এই ভদ্রলোকদের বুঝাতে পারিনি, আপনি নিজের দেশে যা ডুগেছেন তার জন্য আপনার জন্মভূমির দারিদ্ঠ এবং অনগ্রসরতাই দায়ী-আপনি যা অবহেলা পেয়েছ্ন তা ওখু আপনি পাননি, ভারতবর্ষের কোটি-কোটি মননুষ প্রত্যহ একই আগুনে এখনও ভূট্টার মতন পুড়ছে।"

আমি বাহবা দিই বন্ধুকে, "চমৎকার বলেছ্নে। যোগ্য উজ্টর তো মুখের ওপরেই ఆनিয়ে দিয়ে এসেফ্েে!"

কিষ্টু বব্ধু বললেন, "আট ডলারের ভৎ্ৎনা তনিয়েই यদি লেক্চার বক্ধ হতো তাহলে তো বাঁচা বেতো। অনাবাসী বাঙালিদের মত্ন ‘অ্যারোগ্যান’’ গুপ আপনি এদেশের কোথাও থুঁজে পাবেন না। তারা আপনার ওপর দাদাগিরি ফলাবেন।

জিজ্টেস করবেন, ভারত দেশট, বিশেষ করে পশ্চিমবগ কেন উচ্ছন্নে যাচ্ছে? কেন আমরা জন্ম নিয়ষ্ণণের মতন সাধারণ ব্যাপারও জনসাধারণকে বোঝাতে পারছি না। মঞ্ত্রীরা আর কত চৃরি করবে? সরকারী অফিস ও বে-সরকারী উদ্যোগের মানুষরা কেমন করে এমন অপদার্থ হলো?"

সাংবাদিক বক্ধু বললেন, "বুমুন বাপারটা। ঢুমি কাল-কা যোগী, ইু-পাইসের লোভে দেশ ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে অন্য রূেে পাশপপৗর্ট নিয়েছো, বেশ করেছে। ইচ্ছে হনে নিজের গর্ভধারিণী মাকে দু-তিন মাস অন্তর দুদ্দশ ডলার ভিক্শে পাঠিয়ে তাঁর মাथা কিনে নিও। কিশ্ব যে-দেশের সক্গে তোমার সম্পর্ক মুকেছে সে-দেশের সব মানুষ্েের ওপর হেড্যাস্টারি করার অধিকার হুমি কোথা থেকে পেলে ?"

বব্ধুবর বেশ উত্তু হয়ে উঠেছেন। "মনের ইছ্ছাট, অনাবাসী আমাকে পুরুমোজ্ম বলে স্বীকার করে নাও। লেখে যাও আমার গাড়ি, বাহারে বাড়ি। ওনে যাও আমার মাইনের পরিমাণ। ডলারে মাইনে ওনলে তোমার ঢোখ ছানাবড়া হবে না, তড়াং করে তেরো দিয়ে তুণ করে টাকায় রূপ্থান্তরিত করো। মনের ইচ্ছে,
 ছিল ডলারে সাত সিকে। দাম কমতে ক্রুটি এক ডলার তেরো টাকা হয়েছে-যত ইন্তিয়ান রুপির কদর কম্ব্ধ刀ত কনকাতার পচ গলিতে-গলিতে অনাবাসী ভারতীয়দের ইब্জত বাড্রক্ঞু

আমি কোনো বাধা দিচ্ছি নার্রুক্রে। তিনি বলে চলেছেন, "বেশ বাবা, বেরেটে आমাদের দেশ পিছোচ্ছে তাতে ডলারে পাচিশ টাকা হয়তে দেথে যাবো, ততে यদি তোনাদের সুখ হয় তো হোক। বিষ্তু ভারতমাতার জন্যে কপটাঞ্র বিসর্জন ত্যাগ করে।। অমন ভাবটা দেথিও না-यদি দেশের অবুঝ, কুুড়ে এবং অপদার্থ লোকওালা তোমার মতন উদ্যমী হতো এবং তোমার পরামর্শ তনতো তা হলে ওই দেশেও সোনা ফলনতে। এমন ভাবখানা, যেন এখনই यদি ফিরে যাই দেশিয়ে দেবো কেমন করে সোনা ফলে। এই সব মিষ্টি কথা শুনে দেশের অনেক নেতা বিদেশে এসে বোকা বনেছেন। তাঁরা ভেবেছেনে, দেশের ছেলে দেশে ফিরুক, ভারতমাতার চোথের জল তকোক। মোনিই না। তাঁরা সুপার সিতিজান হয়ে কয়েক সপ্তাহের জন্যে দেশে যেতে চান সরকারী অতিথি হিসেবে। সরকার তাঁদের সেই হারে পেমেষ্ট করুক যে-হারে তাঁরা বিদেশি স্পেশালিস্টদের নিয়ে যান। এই ४রুু-প্রথম শ্রেণীর প্রেন ভাড়া, পौচতারা হোটেন খরচ-খরচা বাদে দিনে দৈনিক হাজার তিন্নে টাকা।"
"দিনে দু'ণশা-আইড়াইশো ডলারে সত্যিই কিছ্ম নয়!" আমি মনে করির়ে দিয়েছি।
"ওদেশে কিছ্ম না হতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশে অনেক টাকা। আচ্ছা, আপনি না হয় কোনক্রেমে আক্কেল সেলামিটা দিলেন, কিন্তু তারপর? প্রতি মিনিটে তিনি আপনাকে মনে করিয়ে দেবেন তিনি তেতে বাঙালি নন, তিনি অনাবাসী ইভ্ডিয়ান। দেশের রাস্তা কেন খারাপ? বাড়ি কেন রঙ করা হয় না? হাসপাতাল কেন প্চচতারা হোটেেের মতন নয় ? আইসজ্রিম স্বাদ কেন নিরেস, সাইজ কেন্ন ছোট ? কেন্দ্রীয় সরকারী উচ্চপদস্থ এক অফিসার সেদিন দুঃখখর সঙ্গে দিম্মীতে বললেন, অনাবাসীদের সম্বল্ধে আমাদের মোহ ঘুচে যাচ্চে। যারা গেছে তাদের যেতে দিন। ভারতমাতার ঘরে সত্তর-প্চচাত্তর কোটি সন্তান-যে আড়াই কোটি দেশের বাইরে রয়েছে অদের থরচের খাতায় লিথে দিলেও ভারতবর্ষ কোনোদিন অচন হবে না’।"

বক্ধুবরের বিরক্তি প্রকাশ এখনও শেষ হয়নি। বলে চললেন, "মিলিয়ন এবং বিলিয়ন ডলারের কমে কোনো কথা নেই এই ফরেন-বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের। বছরের পর বছর ধরে ওনছি, টাকা ঢেলে কিছ্ একটা শিষ্পটি্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। তারপরে কোনো উচ্চবাচ্য নেই। অথচ দাবি হচ্ছে, বিনা পয়সায় জমি দিন, আমদানি ওঙ্ক রেহই দিন এবং আরও কি কি সুক্ধিরিদিতে পারেেন তার তালিকা

 নিজেদের অঞ্ষল সম্ধক্ধে যা করেজ্রেঁ্র কানাকড়িও করেনি বাঙালিরা।"
 "আমাদের ভুলনে চলবে কেন্ন, প্রবাসের জীবনসংগ্রামে সবাইকে বাতিব্যস্ত থাকত্ত হয়। মার্কিন জীবনটা দূর থেকে যত সুখের মনে হয় আসলে ততটা নয়।"
"এই সামান্য কथাটা স্বীকার করে নিলৌই তো সব মিটে যায়। ওষ্রু পিট-পিট করে সমালোচনায় লাভ কী?"
"অন্তত এইইুহু প্রমাণ হয়, দেশের সজ্গে নাড়ির যোগ একটা থেকে গিত্যেছে। দেশছাড়া হলেও দেশ সম্বল্ধে আগ্রহ যথ্থষ্ট রয়েছে।"
"ওটও বোধ হয় ঠিক নয়," <্োস করে উঠলেন বম্মুরর। "বাঙালি आমেরিকানরা অন্য ভারতীয়দের তুননায় ক'খানা বাংনা পত্র-পত্রিকা কেনেন? ক'খানা বাংনা বই তাঁদের ঘরে দেখবেন ? বাংলা দৈনিক পত্রিকা ক’খানা বাঙালি কম্যুनिটিতে রাथা হয় ? ও-কथा তুলনেইই দামের কथা ওঠে। কিষ্ব তেরো টাকা দিয়ে ডলার ভাগ করলে এদেশের থবরের কাগজ থুব দামী এই বদনাম দেওয়া यায় না। आবার কেউ-কেউ বলবে, সময় কোথায় পড়বার? ভাবটা এমন, বিদেশে অনেক বেশি পরিশ্রম ঘরে এবং কর্মর্মেত্রে করতে হয়। কিষ্ু তারাই ভুলে যান, তাদের বোন-বউদি বাড়ির ইাড়ি ঠেলে ট্রেনে বর্ধমান থেকে হাওড়া়়

ডডলি প্যাসেজ্রারি করেন। গাওড়া থেকে বাসে তাঁদরর সন্টলেক পর্যত্ত পাঞ্জা দিতে হয়া－চলমান নরক－যস্ত্রণা বললে কলকাতার বাসयাত্রা বোঝায়। দিনের শেষে এঁরা আবার হাওড়ায় ফিরে আসেন，তারপর আবার বর্ধমান। এইসব অহিলা তবু বাংলার সংবাদ，বাংলার সাহিত্য，বাংলার সঙীতের সঙ্গে নিয়মিত যযাগাযোগ রক্ষী করেন।＂

তাহলে বিদেলে গিয়ে আমার কী করবার থাকতে পারে ？এই প্রশ্নের উত্তরে বক্ধুবরের পরামর্শ ছিন ：কয়েকদিনের জন্যে যাচ্ছেন যান। বিশ্রাম করুন，খাওয়া－ দাওয়া করুন্ন，যদি দু’এক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যায় ঘুরে আসুন，ওই পর্যশ্ত। ওখান থেকে লেখার কোনো উপাদান যোগাড়ের চেষ্টা করে নিজের এবং পাঠকের কষ্ট অযথা বাড়াবেন না। অদৌ যদি প্রাণ ছচফ্ট করে তাহলে বলবেন， অনাবাসী বাঙালিরা যে উন্নত জাত এই ব্যাপারটা দেশের লোক বিশ্ধাস করতে আগ্রহী নয়। যতটা পারেন নিতান্ত অর্ডিনারি বাঙালিদের সন্গে মিশবেন，যারা থুব সফল হয়েছে তাদের কাছে গিয়ে পুরনো লেকচারটা আবার ওনরেন না।＂

সাংবাদিক ব㦾র এই মত্তব্য মনের মধ্যে রেখে মার্ক্কিন দেশ ভ্রমণ করতে গিত্যে

 जা বিকশিত হয় না। সেই পুরনো কহ্থে ঙৎপাট্তিত হয়ে পুনঃরোপিত হনে তে সর্বাশীণ বিকাশ ঘটে।

প্রবাসে বাঙালির মধ্যে পরর্ট্টাপপন করে নেওয়ার যে আা্তরিক প্রচেষ্টা দ্দেথছ্রি তা মনকে অভিভৃত করে। ধরুন ক্রিভল্যান্ডের ছোট্ট বাঙালি সমাজের কथ।। পরস্পরের সুথে দুঃて兀 যেভাবে অংশ্রগ্রগ করেন তা নিজের চোথে না দেথলে বিশ্ধাস হয় না। এঁঁদর মধ্যে দেশের জন্যে যথেষ্ট ভানবাসা দেখেছি， কোথাও తদ্ধত্য লস্ষ্য করিন।

আমার বষ্ধুর মম্তব্য শুনে স্থানৗয় এক যুবক বলনেন，＂আপনার বব্ধু নিশ্চয় ককানো বাজে লোকের ঘপ্ররে পড়ে গিত্যেছিলেন। পেটের দায়ে এবং কিছ্দুটা বড় হবার লোভে দেশত্যাগী হয়েছিলাম．হয়তো পারিপার্ষিকের প্রয়োজনে পাশপপাট্থানাও পান্টাবে।। কিষ্ঠ কেমঃ rরে ডূলবো，আমার জন্ম কোথায় ২য়েছিল ？সেখানকার মানুভের কত দুঃ্য！সেই দুঃてে তেমন কিছू করবার মতন ＇ষমতা আমার নেই। কিস্তু কেউ যमि বলে，জন্মভূমিকে আমি ভালবাসি না তবে ஸীষণ কষ্ট হবে।＂

হ্বীভল্যাভ্ডের আর এবটি সদাशাস্যময় তরুণ বাঙালি ডাক্তার শ্যামল রায় এক সময় আমার পুরন্নে কর্মস্থল ফিলিপস্ ইভ্যিয়ায় কাজ করতো। তার আর একটি পরিচয় নরেন্র্রপুর স্কেলের প্রাক্তন ছার্র। রামকৃষ্－－বিবেকানন্দর ভাবধারায়

মানুষ হয়েও এদেশে পড়াশোনা করতে এসে কোনো মানসিক দ্দন্ঘের মধ্যে পড়েনি। চমলকার মানিয়ে নিয়েছে নতুন দেলের নতুন ভাবনা-চিক্তার সঙ্েে।

এই শ্যামল অনেক মজার মজর কথা বলে। একবার কে ওকে বলেছিল, "ইভ্ডিয়ান ছেলেরা স্মার্ট নয়, ওদের প্রত্যেককে ড্রেস করতে শেখাতে হয়।"

শ্যামলের তাৎ্কনিক উত্তর, "এক-একটা জাতের এক-একটা সহজাত ব্যুৎপত্তি থাকে—যেমন, কোনো আমেরিকান ছেলে অথবা মেয়েকে লেখানো হয় না কেমন করে ‘আনড্রেস’ করতে হয়!’’

শ্যামল বলেছিল, "‘দাদা, আপনি পরের কথায় কান দেবেন না, আপনি নিজের চোখে যতটা পারেন দেখে নিন। आপনি আমাদের মতন অর্ডিনারী বাঙালিও দেখুন, আবার কৃতী বাঙালিও দেখুন।"

কৃতী বাঙালির প্রসF উ১তেই আনদ্দমোহন চক্রবর্তীর কথা আমার মনে পড়ে গেলো। কনকাতায় থাকতেই একবার ওঁর সম্বক্ধে কাগজে রিপোত্ট পড়েছিলাম। গবেষণা করে ও সেই সজ্গে স্রমলা-মোক্দমার মা্্যমে বৈষ্ঞানিকদের জন্য নতুন অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিহ্ঠিঁরে এই ভদ্রলোক মার্কিন সারস্বত সমাজে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছ্নে।

বিদেশে বিখ্যাত ভারতীয় আমার অৃ একজন মফস্বলবাসী দেশোয়ানীর
 চক্রবর্তীর সন্গে সাক্ষাতের জনদ্র্যুলু হয়ে উঠেছিলাম।

ক্রিভল্যাল্ডে নেমেই আমার আশ্রয়দাতা ও আসম নর্থ আমেরিকান বাঙালি সন্মেলনের কো-চেয়ারপার্সন ডঃ রণজিৎ দত্তর ওপর নানা চপ দিচ্ছিলাম-এই দেখতে চাই, ওই দেখতে চাই। ব্যাচেলররা যে এমন ধৈর্यশীল হতে পারেন অ রণজিৎবাবুকে না দেখল আমার বিপ্বাসই হতো না। সুপ্রিয় ব্যানার্জির অবশ্য অন্য মত-ব্যাচেনররা কখনই לৈর্যশীল হয় না, কিজ্তু ১৯৪৮ সালে যারা ম্যাট্রিক পাশ করেছে তাদের ব্যinারটে আলাদা। ওঁ সজ্গে যোগামোগ হলে কখনও নাইনট্রিন ফর্ট-এইট গ্রুপ সম্বল্ধে কেনো বিরূপ মন্তব্য করে নজজের বিপদ ডেকে আনবেন না । ফর্টি-এইট লয়ালটি ওঁর এতোই বেশি যে জীবনসঙ্গিনী হিসেবেও তিনি এই ফর্টি-এইট গ্রুপ মহিনা 'নির্বাচন করেছ্নে।

আর একটি মতামত আছে খ্যাতনামা রোডস স্কলার ও ইতিহাসে বিদभ্ধ অধ্যাপক অসীম দত্র। তাঁর ধারণা প্রত্যেকটি শিলেটি দত্তকেই সৃষ্টিকর্তা একদু স্পেশাল यত্ন নিয়ে তৈরি করে এই বিপ্বভূবনে পাঠয়েছ্নে-তাই দুনিয়ার সর্বর্র রণজিৎ দত্রা অদ্বিতীয়। आমার সঙ্গ বিদেশে যখন দেখা হলো ডঃ অসীম দত্ত তখন শিলেটি দওদের কীর্তিকাহিনী সং্রহের জন্য সমস্ত আমেরিকা মহাদেশ

চষে বেড়াচ্ছেন। স্থিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট, মেট্রোপলিটান মিউজিয়ম অব মর্ডান আর্টস ইত্যাদি যাথায় উঠেছে, অসীমবাবু একমনে শ্রীহষ্টীয় দত্রদের বিজয়গাথা সংকলন করে চলেছেন।

অসীমবাযু বললেন, "রণজিe দত্তর לৈর্য থাকবে না তো আপনাদের কলকাতায় এলেবেলে লোকদের ওই তুণ থাকবে? ওর শিকড়টা কোথায় রয়েছে তা একবার দেখুন।"

ধৈर্যময় রণজিৎবাবু আমার সবরকম বালকসুলভ প্রতাশাকে প্রশ্রয় দিষ্ছিলেন, "আপনার কোনো খখদ আমরা রাখবো না।"

আনन্দমোহন চক্রবব্তীর কथা তুলতেই বলনেন, "অগদ্দিখ্যাত লোক—পৃথিবীর কোথায় কখন বে যুরে বেড়ান। থাকেন শিকাগোয়। তবু চেষ্টা করা যাবে।"

অসীম দত্ত সঙ্গে-সঙ্গে তার শিলেটি বাংলায় (ত যদি অবশ্য বাংলা হয়!) আকারে-ইস্দিতে যা সন্দেহ প্রকাশ করনেন তা হলো, "আনন্দ চক্রবর্তী তো



রণজিৎবাবু নিরাশ করলেন অসীম দত্তক্তে ৷ ন্দ চক্রবর্তী একেবারেই ঘটি।


 বললেন, "দেখবেন থ্যেজটোজ করে, হয়তো কনেজেই জানাশোনা করে বিয়ে করেছে-বাপ-মা বাইরের ওর্যানডডে টেভ্ডার ফ্রোট করবার সুযোগই পাননি। শিলেটির লোকেরা এমন ছেলে ハૈ゙জ পেলে নিশ্য় হাতছাড়া করতো না!"

অসীমবাবু অবশ্য আশ্মাস দিলেন, "চিজ্ৰা করছ্নে কেন ? ইচ্ম|পুরণের আশ্চ্য দেশে এসেছেন। ইচ্ছে যখন হয়েছে তখন নিশ্যইই আনন্দমোহন চক্রবর্তীর সজ্গে যোগাযোগ হয়ে যাবে।"

রণজিৎবাবুর কাছেই জানা গেলো, তিনি এবং আনন্দমোহন চক্রবর্তী দুজনেই এক সময় জগদ্বি্যাত জেনারেল ইনেকট্রিকে কাজ করতেন। এই কোম্পানি ইলেট্রিক ল্যাম্প থেকে আরষ্ঠ করে এরোপ্লেনের ইজ্রিন এবং আণবিক চুষ্সি পর্ষস্ত কি না তৈরি করেন। ‘ফ্রিজিডেয়ার’ কথাটি বিশ্মময় চানু এখন, যে কোেো ঠাণা আলমারি বলতে ওই কথাটই বোঝায়-কিষ্তু আদিতে ঐ শব্দটি ছিল জেনারেল ইলেকট্রিকের ট্রেডনাম।

নামেই ইলেকট্রিক, কিস্তু এরা নানা বিষয়ে আছেন, এমন কি এদের গবেষণাগারে ‘বাগ’ বা ঙ্কুদে পোকা সম্বс্ধেও গবেষণা চলরে।। আনন্দবাবুর

ব্যাপারটাও এই প্রসকেই এসে যায়।
অসীম দত্ত চৌকশ ইতিহাস গবেষক। সেদিন লাইরেরি থেকে ফ্রিরে এসেই বললেন, "নিন আপনার আন্দবাবুর ঠিকুজিকুষ্টি। পুরো নাম আন্দমোহন চক্রবর্তী। আপনার থেকে পাচ বছরের ছোট, জন্ম ৪ঠা এপ্রিল ১৯৩৮। জনকজনनী হলেন সত্যাসস ও ষষ্ঠীবালা। आপনার কলকাতা অফ্সিসের কাছে সেস্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ১৯৫৮-তে-এসসি এবং দু’‘ছর বাদ্দ কলকাতা বিষবিদ্যালয় থেকে এম-এসসি। পি-এইচ-ডি করতে এবদু সময় লেগেছ্ছে-১৯৬৫। ওই বছরে আরও একটি বড় কাজ করেছেন, বিবাহিত হয়েছেন শ্রীমতী কৃষ্ণা চক্রবর্তীর সল্গে জৈষ্যে মাসে, ইংরিজি মডে ২৬লে মে। ঐ বছরেই দেখা যাচ্ছ দেশতাগ-প্রাণরসায়ন, অর্থাৎ বায়োকেমিসট্রিতে রিসার্চ অ্যাসেসসিয়েট, ইলিনয় বিশ্পবিদ্যালয়ে। ৯ পদেই ১৯৭১ পর্যশ্ত। তারপর প্রায় একদশক জেনারেল ইলেকদ্রিকের গবেষণাকেন্দের । বিরাট নামধাম-এমনই সাফল্য যে ১৯৭৫ সালে আমেরিকার মञু সপ্মান সায়েনটি্টি অফ দ্য ইয়ার। আপনার আমার দেশে তো অন্য ব্যাপার ! ফিল্মস্টার ম্রফ দ্য ইয়ার, পলিটিসিয়ান

 সময়ও নেই, উৎসাহ৫ নেই। সায়ান মাইনেপতর পাচ্ছে, কাজে ঠেকা দিভ্রেঙ্যা ৷ যদি দেশ থেকে কেটে পড়ে বাইরে গিয়ে হরগোবিন্দ খুরানা এটসেট্মুয়ে নামটাম করো তখন আমরা দাবি করবো, ইনি আমাদের লোক। সন অফ মীদার ইন্িিয়া।এ-ছাড়া আমাদের কোনো আর্য নেই সায়েন্েে, প্রयूক্কিতে-ওসব জার্মানদের, জাপানীদের, आমেরিকানদের কাজ। আমাদের কাজ দেশে যারা বৈষ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যেতে চায় তাদের কোমর ভেঙে দেওয়া, তাদের বিষদাতত তুলে নেওয়া-যাতে সারা দেশটাঁ অপদার্থ মানধে ভরে যায়, কাজের কাজ কিছ্ না হয় !"

খুব হাসলাম আমরা। রণজ্িিববাবু বললেন, "বৈষ্ঞানিক মহলে আনন্দমোহন চক্রবর্তীর নাম জানে না এমন লোক নেই।"
"ఆँর কাজটা कী?"
"সায়েন্স তো ও বেোরার গোমাংস ! নিরক্ররদের কাছে সেক্সপীয়র সম্পক্কে কিছু বলা আর মাইক্রোবায়োলজি সম্পর্কে শংকরবাবুকে বোঝানো একই ব্যাপার!" অসীমবাবুর নিষ্ষরুণ মচ্তব্য, যেহেহু সমখ্র শীহট্ট ঢৈতন্যদেব ছাড়া আমার পরিচিতজন কেউ নেই!

ছারপর ব্যাপারটা আমার বিদ্যেতে যা দাঁড়ায় বোঝাতে গেলে তা এই $\therefore$ -অণুজীবত্য নিফ্রে সমগ্র পৃথিবীতে এখন বিরাট গবেষণা চলেছে।

অণুজীবীরা মানবশরীরে প্রবেশ করে যেমন নানা রোগের কারণ ঘটায়. তেমন এই অণুজীবীরা মানুষের পরম বব্বুও বটে। নানারকম পচায়ের ব্যাপারে, নানা রাসায়নিক ক্রিয়াকনাপে এরা অসষ্তবকে সজ্তব করে, যদিও এদের (nc:খ দেখা যায় না। মাইক্রোবায়োলজির এই অনুস্ধান চনেছে গত কয়েক দশক থেকে এবং লুই পাক্তুর, রবাঁ কক ইত্যাদি কয়েকজনের নাম গল্প-উপন্শাস্সও এসে যায়। কিত্তু যুদ্ধপরবর্তী ইউরোপ ও আমেরিকায় পরীক্স্গগারে আভননব উপায়ে নতুন-নতুন অণুজীব বা পোকাসৃষ্টির সীমাহীন প্রচেষ্টা চলেছে। এই সব পোক। ভাল অথবা মন্দ দুই কাজেই লাগান্াে যেতে পারে। যেমন যুদ্ধের সময় শভ্রুদেশে জীবালু ছড়িয়ে নানা মহামারী সৃষ্টি করা সষ্তব। আবার বিশেষ পোকা দিয়ে এমন ওষুধ ফারমেনটেশন সষ্বব যা অনা পছ্ছা় হহ় অসজ্বব না-হয় অতাত্ত খরচসাপাক্ষ।

মার্কিনী ও সুইস ওষুধ কোম্পানিরা বেশ কিছুদিন ধরে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের পোকার চাষ করেন গবেষণাগারে এবং তা নিজেদের কাজে লাগান। এগুলি এতো গোপনে করা হয় বে দু’এক্জজন অতিবিপ্পঙ্ত কর্মী ছাড়া কাউকে কিছু জানরেই দেওয়া হয় না, পাছে অন্ন(ক) ম্পানি তা জেনে বাজিমাত


 ইত্যাদির ওপর নিষ্ঠুরত দেখার্রু

যাঁরা নতুন-নতুন উপায়ে ্রক ধরনের পোকার সত্সে আর এক ধরনের পপাকার মিলন ঘটিয়ে ভিন্ন ধরনের পোকা তৈরি করছেন তাঁদের প্রধান অন্তরায়, এই পোকাগ্লিকে সরকারী ভাবে পেটেন্ট করা যায় না। অন্য সব আবিষ্ষারে পেটেট্টের সুবিষা আছে।

आপनि মাथা খাচ্টেযে বহ সময় ও অর্থবয় করে একটি নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক পছ্ছ আবিষ্কার করেছ্নে, পেটেট্টে নিলে কয্যেক বছ্র এই আবিষ্করের भুবিধা আপনি ছাড়। কেউ নিতে পারবে না। यদি কেউ ওটি ব্যবহার করতে চায় जহলে আপনার অনুমতির প্রয়োজন হবে। সাহিত্যে, সঙীতে, চিত্রকলায় এর নাম কপিরাইট-শিল্লী या সৃষ্টি করেছেন তার পার্থিব অধিকার তাঁরই, নির্দিষ্৪ ஈয়েকটি বছরের জন্যে।

পেটেট্টের মহাতীর্থ এই আমেরিক। স্রেফ এক একটি আবিষ্কার ও তার পপটেন্ট নিয়ে সৃষ্টি হয্রেছে এক একটি বিশ্ষজোড়া প্রতিষ্ঠান। যেমন টেলিযোনের आবিক্কারক ও পেটেন্টমালিক জন গ্রাহাম বেল প্রতিষ্ঠিত বেল (কাস্পানি-মার্কিনী টেনিফোনের হর্তাকর্তাবিধাতা। গब্প আছ, গ্রাম বেলের

সমসাময়িক আর একজন ভদ্রলোক একই সময়ে টেলিফোন আবিব্কার করেছিলেন। কিস্তু সেই ভদ্রলোক পেটেন্ট অফিসে পৌঁছতে কয্যেক ঘধ্টা দেরি করে ফেলেছিলেন, ইতিমধ্যে জন গ্রাহাম বেল তাঁর আবেদনপত্র জমা দিল্যেছেন। সামান্য কয়েক্ঘণ্টার জন্যে বিপুল বৈভব থেকে প্রথম লোকটি বঞ্চিত হলেন।

পোকাদের মার্কিন মহলে প্রিয় নাম ‘বাগ’—यদিও আমাদের ইস্কুলপাঠ্য অভিষান খুললে বাগ বনতে ছারপোকা ছাড়া কিছুই পাবেন না। অথচ বৈও্গানিক মহলে এথন সহস্র-সহস্র অথবা লঙ্ম-লশ্ষ বাগের সজাবনা। এতোদিন বৈষ্ঞানিক আবিষ্ষারের পেটেন্ট পাওয়া যেতো সেই সব বিষয়ে, যার প্রাণ নেই। প্রাণ সে ঢো ঈষরের এজ্যিয়ার। সেখানে কী করে পেটেন্ট দেতয়া হবে, সে-প্রাণ যতই অভিনব হোক এবং গবেষণাগারে তার পিছলে যতই সাধনা থাকুক।

জেনারেল ইলেকট্রিক গবেষণগগারে আনন্দমোহন যা সৃষ্টি করলেন তা এক অভিনব পোক। কথ্া উঠলো, আদালতে মামলা হওয়া উচিত, কেন এই পোকা তৈরির পেটেট্টম্বত্ব যিনি আবিষ্কার করেছ্লে তাঁর থাকবে না?

দীর্ঘদিন ধরে এই মামলা চললো। তারপর একদ্রি আমেরিকান সুল্রিম কোর্ট
 বৈষ্बানিক মহলে প্রবল উত্তেজনা ও বিস্য়্যু্পীষ্টি করলেন। সুপ্রিম কোর্টের
 মধ্যে সীমায়িত নয়। नতুন-নতুন প্রাপ্পুষ্টিষ্টিতে অজানা এক বিশ্ব উন্মোচিত হতে চলেছে। ハে-প্রাণ পৃথিবীতে ছিন্র্র্রুঁ্রভিনব পদ্ধতিতে ও প্রচেষ্টায় সে-পাণ যদি গবেষণাগারে সৃষ্টি হয় তাহলে তাকে পেটেটেের সুরশ্প না-দিলে অই অত্যত্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে কেউ অর্থলগ্গী করবে না, অথবা গবেষণা চালাবে না। সুতরাং আনন্দমোহন চক্রবর্তী গবেষণাগারে যে ‘বাগ’ সৃষ্টি করেছেন তার পেটেন্ট তাঁর 의끼।

এই রায়ের ফলে বিশ্ব অণুজীবতত্বেরে অবিশ্ধাস্য অগ্রগতির সস্তাবনার দ্বার উন্মুক্ত হলো। যা বহ জমেরিকান বৈঙ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের স্বশ্ন ছিল তা সম্ভব হলো সঁইইথিয়া বীরভূম্মের একটি মধ্যবয়সী বাঙালির একাগ্রতার ফলে।

কিষ্ঠু ‘বাগ’ বলতত এথনও ছারপোকা ছাড়া আমি কিছুই কষ্পনা করতে পারছি না। সুরসিক অসীমবাবু বলনেন, "আরে র্রাদার, ব্যাপারটা বয়-মিট্স-এ-গার্ল স্টোরি নয় যে বাঙালি গब্ললেখক টপাং করে বুঝো ঝপাং করে গক্রে বানিয়ে ফেন্রেে। একমাত্র স্নকুমার রায় কিছুটা আগাম ভাবতে পেরেছেন—যেমন হাঁস ও সজারুর মধ্যে মলনন ঘটিয়ে ‘হাসজারু’ হলো। কিংবা ধরো, গাধা ও জেব্যায় ভাব ঘটিয়ে ‘গাৰ্র’’ তৈরি করা হলো। কিংবা ধরো, পিপড়ের সহায়তায় তুমি এমন ভেজিটারিয়ান ছারপোকা বানালে যে কেবন মিষ্টি খেতেই ভালবাসে-নাম

দিলে ছিপড়ে। কিষ্ঠ এসব তবু তো ঢোখ দেখা যায় যা একদমই দেখা যায় না সেই নিয়েই তো আনন্দবাবুর মতন মাইক্রেবায়োলজ্সিস্টদের কাজ করবার।"

রণজিৎবাব বনলেন, "আপনি নিশ্চয় কাগজে রিপৌৰ্ট পড়েছেে ওঁর গবেষণা হচ্ছে পেট্রোল সংক্রান্ত। ওঁর তৈরি পোকা চটাপট তেল খেয়ে নিতে ওস্তাদ-তেল পেলে তারা কিছুই চায় না। আপনি হয়তো বলবেন, এই পেটুক পোকা নিয়ে কোম্পানিরা কি করবে?"

আমি বললাম, "দয়া করে ইভিয়াতে যেন এই পোকা পাঠানো না হয়। এমনিতেই পেট্রোল স্টেেনে তেলের মাপ নিয়ে সদাসন্দেহ, এরপর পেট্রোলখেকো পোকার জুতো থাকনেে আর দেখতেইই হবে না। গোরুতে কয়লা খেয়ে নিচ্ছে এমন অভিযোগও সরকারী স্টকবাবুরা সেই বৃচিশ আমন থেকে ওপর মহলে পাঠাচ্ছেন!"

রসিকতা বন্ধ রেেে ‘পেট্রকান্দ্দ’ তেলপোকার যা উপকারিতার সজ্ভাবনা পাওয়া গেলো তো সুদুরপ্রসারী। মনে করুন, হাজার-হাজার টন তেন নিয়ে কোনো তৈলবাহী জাহাজ চলেছে একলেশ থেকে আর-এক দেশে। তারপর কোনো দূর্ঘন্টায় ওই তেল ছড়িয়ে পড়তে লাগর্ল্চীরীমুদ্রের জলে। মাইলের পর
 তেল সর্বনাশ করবে জনপদের-অথচねপ্র সরানোর কোনো পথ নেই।
 খবর দিলেন কোনো বিশেষজ্ভোেনি ওই তেলথেকো পেট্যকনন্দ পোকাদর ছেড়ে দিলেন সযুদ্রে-তারা মক্ট্রবе বিপুল জলরাশিকে তৈলদুষণ থেকে মুক্ত করল্ো। এ তো একটি দিক। এই পোকারই মাসতুলো ভাইকে আপনি নামিয়ে দিলেন মাটির তলায়, তেন অনুসষ্ধানের কাজে। কোটি কোটি টাকার সম্পদ आবিষ্ষার হলো জীবাণুদের সাহাশ্যে।

ব্যাক দু আনন্দমোহন চক্রবর্তী। "আনন্দ এখন আর জেনারেল ইলেকট্রিকে নেই। সে শিকাগোতে ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় মেডিক্যাল সেন্টারে মাইడ্রোবায়োলজির অধ্যাপক। নানা বিশ্ময়কর গবেষণার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।"

কিম্তু শিকাগো সে তে এই ওহায়ো রাজ্য থেকে さ!০াক দুর। আনন্দ চক্রবর্তীর দর্শন कি তা হলে আমার ভাগ্যে নেই ?

অসীম দত আমাকে সাফ্যনা দিলেন, "হতাশ হবেন না। মনে রাথবেন আপনি শ্রীহট্টের দত্তর কাছে অনুরোধ করেজেন । শিলেটি দত্তা যদি একবার ঠিক করে আপনার সাধ-আহ্রাদ পুরণ করবে তা হনে নুথিবীর কারও সাধ্য নেই তকে আটকায়। আনন্দমোহন চক্রুর্তীর সঙ্গে আপনার দেখা হচ্ছেই-নিদেনপক্ফে

ওঁর শালিকার সঙ্গে ! বৈজ্ঞানিক আনন্দমোহন চক্রবর্তীর সম্বক্ধে কিড্ম জানতে না-পারলেও জামইবাদু আন্দমমাহন চক্রবর্তী সম্প্পকে আপনি বহ্হ অপ্রকাশিত খবর নিয়ে যেতে পারবেন ফর কনকাতার মেয়েনী পত্র পত্রিকা।"

## M

বনাদের বনে. শিওদের মাতৃক্রোড়ে এবং কৃতবিদ্য গবেষকদের বিশ্ববিদালয়়ের প্রাभণে স্গীপন না করলে তাদের পুর্ণ মহা্ব্র বিকশিত হয় না। জন ক্যারল বশ্ধবিদ্যালমাঢ यে-চप্যরে তাঁর নাম ইউনির্ভাসিটি হাইটস, ওহায়ো। সেখনেই ষষ্ঠ নথ আমেরিকান বাঙালি সম্মেলনের জন্য নির্দিষ্ট বিশাল সভগৃহের অদুরে শ্যালিকাপরিবৃত অবস্থায় এক জামাইবাবু বাঙালিকে হাষ্কা মেজাজে দওায়মান অবস্থায় দেখা গেলো!

সুদুর आমেরিকাতেও সুদর্শন জামাইবাবুট্টিব্থি গরদের পাঙ্জাবি ও খুতি পরেছ্নে তার নমুনা জামাইষষ্ঠীর তভপ্রভাত্ডষ্ীী এই কলকাতা শহরেও বিরল
 ইংরেজরা বাজিয়ে গিয়েছে। আরুর্রুষ্নিন্দন বাঙালিকে শেষ করলো এই টেরিলিন কোম্পানিরা ! খুতি ছাক্ক্রিষ্ৰ ঢোঙা পরিত্যে জাতটার শেষ বৈশিষ্ট তারা মুছে দিলো—এই মহাপাপের জন্য বিলিতি আই-সি-আই ও আমেরিকান ডুপদ্ট কোম্পানি বাঙালির ইতিহাসে চিরদিনের জন্য ফ্শমার অযোগ্য হয়ে রইলেন!

जাও ভাল, নর্থ आমেরিকান বাঙালি সম্মেলনে এসে জন ক্যারল বিশ্ধবিদ্যালয় প্রাঙ্ছণ আগস্টের এই মধ্যদিনে যত ধুতি পাজ্জাবিপরা সুবেশী বস্গ সন্তান দেখলাম তা অনেকদিন চোথে পড়েনি। বাঙালিত্রের শেষ চিহ্গেলি খুঁজে বেড়াবার জন্য আগামীকালের গবেষকদের হয়জো বাঙলার বাইরেই সদ্ধানকার্য চালাতে হবে।

ইউনিভার্সিটি হাইটস্ সভাগৃহের প্রশস্ত লবির এক কোণ যে জামাইবাবুটি আমার দৃষ্ কেড়ে নিয়েছ্নে তিনি অবশ্যু অতীব সুদর্শন, বয়স কিছूতেই বর্রিশতেত্রিশের বেশি হতে পারে না। মেদহীন সুশাসিত শরীর, সংবাদপত্রের
 রাজটীকা দেওয়া হয়।

সন্মেলনের কো-চেয়ারপার্সন রণজিৎ দত্ত বিজয়গর্বে বললেন, "কই তো আমাদের আনন্দ-আমেরিকার ডঃ এ. এম. চক্রবর্তী-ডিপার্টমেন্ট অফ

মাইক্রোবায়োলজ্জি অ্যান্ড ইমিউনোলজি, ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় মেডিক্যাল সেন্টার।"

পরবর্তী রসরসিকতাটি এই রকম : ‘আনন্দ এই কনফারেন্সে আসবে না তা কখনও হয়! ওর শ্যালিকা এখানকার উদ্যোক্তাদের মধ্যে রয়েছেন। ওহায়ো থেকে কান টানলে শিকাগো থেকে মাথা আসবেই!"

আরও আনন্দ সংবাদ, স্বয়ং আনন্দবাবুও নাকি এই অধমের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য খ্ৰঁজখুঁজি করছ্নে। প্রবাসের গেরস্ত বাঙালিরা অনেক কষ্টে টাকা জোগাড় করে দেশ থেকে আসার রাহাথরচ জুগিয়েছেন—এতো দুরে এসে মাইকের সামনে একটা প্রমাণসাইজের ‘পালাগান’ না-গাইলে পয়সা উসুল হয় না—সৌ সাহিত্যসংক্রান্ত কাজটা আমাকে সকালের দিকেই সারতে হয়েছে।
‘আজকের বাঙালি সমাজ’—কুলান অডিটোরিয়ামে শ’পাচেক দেশি ভায়ের সামনে এই ছিল আমার কেত্তনের বিষয়। অসীম দত্ত মহাশয়ের সময়োচিত রসিক্তা, "সমাজও নেই, বাঙালিও যেতে বসেছে! আপনি মিনিট পধ্ঞাশেক টানবেন কী করে?"

আমার কাতর নিবেদন, "বিফলে মৃল্য ফের্ন্ত) ত্র্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। দায় পরিশোধের দুর্মুল্য ডলার এই ছা-পোষা ক্ণীয়ীয় কোথায় পাবে? यদিও


উঃ সে এক বক্তৃতা ভ্যালিয়াম্র্যমম এক উদ্বেগনিরোধক সুইস বটিকার কল্যাণে এবং বিবেকানন্দ আ ভিদ্ষ করে সিসটার্স, ভ্রাদার্প আ্যান্ড সিসটার-ইন-লজ অফ আমেরিকির সামনে আমি যে কী নিবেদন করেছি তা আমার নিজ্রেই খেয়াল নেই। ঔষু মনে আছে, এক টুকরো চিরকুটে আমি মূল বক্তব্যটা লিখে নিয়েছিলাম। ‘কে বলে বাঙালি মৃত ? নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে এতো আনন্দ পৃথিবীর আর কোনো স্মাজ পায় না। বাঙালি তিন প্রকার : মাইও, মিডিয়াম ও সুইসাইড। বাঙালিকে মরিয়া প্রমাণ করিতে ইইবে সে মরে নাই! এবং আষ্মহনন যেহেতু আইনবিরুদ্ধ সে-হেতু পুনরুজ্জীবনের পথ ฟুঁজতেই হবে। বাঙালি সমাজের মুক্তির পথ সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সংস্কৃতিতে নয়-মুক্তির পথ বিত্তের সাধনায়, বাঙালির ঘরে-ঘরে আবার লস্ষ্মী-সরস্বতীর যুগ্ম সাধনা তুু হোক।"

আনন্দরোহন চক্রবর্তী এই জনসভায় ছিলেন কিনা তা আমি মঞ্চ থেকে লক্ষ্য করিনি। কিত্তু দেখলাম, আমার মুল ব্যক্তব্যটির সারাংশ ঢ゙ার মাথায় বেশ पুকে গিয়েছে।

শ্যালিকা সান্নিষ্যে সস্ত্রীক আনন্দমোহন আমাকে মুহুর্তে আপন করে নিলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন চাঁর ক্রিভল্যান্ডনিবাসী ভায়রাভাই-এর সঙ্গে। (এই

সম্পর্কটির জন্য একটি পরিচ্মন্ন নিটোল সংস্কৃত শব্দ থাকলে ভাল হতো!)
বয়সের তুলনায় আনন্দকে অনেক তরুণ দেখায়। বৈজ্ঞানিক সাফন্যের তুননায় নিজেকে অনেক হাষ্ক রাখার দুর্নভ পথটিও তিনি আবিষ্কার করেছেন। আদর্শ জামাহবাবুর মডেল। কন্যার এই ধরনের স্বামীপ্রাপ্তির জনোই আমাদের নিকটাষ্টীয়ারা উপবাসে শরীর ক্রিষ্ট করেন।

প্রথমম রসিকতার আদানখ্রদানে। আমার সসীর সংম্যাজন, "শ্যালিকা ও জামাইবাবুর মধ্ধ্য কে বেশি বিথ্যাত তা বলা શুব শক্তু।ইনিই একমাত্র ক্যালকাটা লোরেটো ললনা যিনি মার্কিন মুনুকে বসে বাইশ রকম্মে সন্দেশ তৈরি করে अতিথিদের খাওয়াতে পারেন। ।চক্রবর্তী মশাই তো পোকামাকড়ে ডুবে রয়েছেন, হরলিকসের খালি বোতলে রাতারাতি গলদাচিংড়ি উৎপাদনের কোনো বৈজ্ঞানিক পপ্ছ আমাদের জন্যে এখনও আবিষ্কার করেননি।"

শ্যালিকা প্রতিবাদ তুললেন, "বাইশ নয়, জামাইবাবুর জন্যে এবারে মাত্র এগারো রকম সন্দেশ করে রেখেছিলাম।"
"আমরা ওঁর শ্যালিকাসৌভগ্য সম্পর্কে ঈর্ষাবোষ ঘাড়া এই মুহূর্তে আর কী করতে পারি?"

শ্যালিকাকে বললাম, "আপনি বিতত জ্যু্ণ না। आপনাকে মার্কিন মুলুকে


 ঘনঘন এসে আপনার ভাবী স্বামীদেবতা সম্পর্কে পরিচিত মহলে নানা রকম
 শজজমশায়কে সবুজ সংকেত দিয়েছেন। সুখী বিবা刀িক জাবনে আপনি জামাইবাবুকে এগারো কেন একশো দশ রকম সন্দশ ।.৩র করে খাওয়ালেও আমাদের কিছ্ড বনার থাকতে পারে না।"
"লোরেটো-শিশ্ষিত বঙতনয়াদের রন্ধনপাঁত সম্পকেও দেশবাসীর ভুল ভাঙবে, যদি এ-বিষয়ে যথাসময়ে দু’একটটা লাইন কোথাও লেখা হয়।" আরেকজনের মভ্তব্য। আমার সংয়াজন, "নিজ্ের স্বার্থ্ট এবার ঢ আমাকে করতে হবে, কারণ আমার জ্যেষ্ঠা ক্ন্যাটিও মিড্লট্ন রো-এর ওই কলেজের ছাত্রী। জয় হোক লোরেটা-ললনাদের।"

আনন্দমোহন চচ্রবর্তী এবার একমু গণ্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, "আপনার কিছ্র-কিছু লেখা আমার নজরে এসেছে। আপনি ওধু বাঙানিদের গন্পই শোনান না, বাঙালির বিক্তসষ্ধান ও অন্নসমস্যা সম্পকেও আপনার উদ্বেগ রয়েছে মনে হয় । সবদিক থেকে একই সৰ্গ সজাগ না হয়ে উঠলে জাতির নবজাগরণ ওরু

হবে না। ভারতবর্ষ সম্পক্কেও কথা আছে আপনার সঙ্গে। কিছুদিন আগে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এদেশে এসেছিলেন। এখানকার অনাবাসীদের সঙ্গে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হলো। আমকে স্বীকার করতেই হবে, পুরনো সেই হচ্ছে-হচ্ছে হবে-হবে মানসিকতা ভারতবর্ষ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে।"

আনন্দবাবু নিজের বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম সামলে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর আমষ্ত্রণে কয়েকবার দেশ ঘুরে এসেছ্নে। তাঁর প্রধান কাজকর্ম অবশ্যই রাজধানী দিসীতে এবং কিছ్ৰটা হায়দ্রাবাদে। দু'একবার কলকাতাতেও বুড়ি ছूँয়েছ্নে। কলকাতা তাঁর শ্বশুরাড়িও বটে। তবে প্রিয় বাসস্থান গোলপার্কে—রামকৃষ্ণ মিশন আন্তর্জাতিক অতিথিশালা। এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে আনন্দবাবুর যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে-কারণ ভারতবর্ষের নতুন মানবসমাজ গঠনে বিজ্ঞান ও অধ্যাঅ্মবাদের কিছ్ֵটা সমবোতা প্রয়োজন হবে। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতবর্ষের ভিত্তিভৃমিতে নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলা সম্পর্কে যেসব কথা বলেছিলেন তা এখনও অপ্রাস্কিক হয়ে ঞঠঠনি।

আনন্দবাবুর সজ্গে ওই যে জন ক্যারল বিশ্ধবিক্ব্যুিয়ের হ্যামড্ড রুমের সামনে ভাব হলো তা সামান্য কিছুদিনের মধ্যে বম্ধুদ্জে ? ধ্বিবসিত হয়েছে।তাঁর সঙ্গে আমি
 অতিথিশালায়, কনকাতা-বোম্বাই ব্রিল্লেনযাত্রার পথে। পরিচিত হয়েছি তাঁর শ্পশুরশায়ের সঙ্গে, চিঠি পেরেরে পৃথিবীর নানা প্রাত্ত থেকে।

শ্বল্ডরমশাই বলেছ্নে, "ওই আমার জামায়ের একটি মিষ্টি স্বভাব—পৃথিবীর কত জায়গায় যায়, কত কাজ্ঞে ব্যস্ত থাকে, কিস্তু প্রিয়জনদের ভুলে যায় না। সব জায়গা থেকেই পিকচার পোস্টকার্ড পাঠায়, পিছনে কয়েক লাইন লিথে দেয়, আমদের প্রাণ জুড়োয়।"

বলাবাছল্য, আমারও সেই সৌভাগ্য হয়েছে। আমাদের এই দেশে একসময়ে লেখকদের সজ্গে বৈজ্ঞানিকদের, দার্শনিকদের, চিকিৎসাবিদ্দের, আইনজ্ঞদের বম্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠতো, একে অপরের চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করতেন। এখন এই কলকাতা শহরে আমরা সককেলই নিজ-নিজ দুর্গে নিঃসঙ জীবনযাপন করে ফোঁ্ট উইলিয়ম নামটির যথার্থতা প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা করছি!

বিজ্ঞানের যে জটিন বিষয়ে আনন্দমোহনের কাজকর্ম সে-সম্বন্ধে আমার অ্জান এতোই কম বে তার গভীরে প্রবেশ করার ধৃষ্টতা একেবারেই নেই। কিষ্ত या বুঝলাম, এই বায়োটেক্নলজির ওপরেই মানব সমাজের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করছে।

আনন্দমোহনের সন্গে ভবিষ্যৎ ভারতের গবেষণা ও শিল্পোঁযমে তার ব্যবহার সম্ষক্ধে বিস্কৃত আলোচনার সৌভগ্য আমার হয়েছে। সেই প্রসন্গে মার্কিন লেশ্শে বিজ্ঞন ও ব্যবসায়ের সম্বস্ধেও কथা এসে গিয়েহে।

ব্যাপারটা দীর্ঘ আলোচনার ম,্য্য যতটা বুঝেছি, ত অনেকটা এই রকম : আমেরিকা চিরকালই ব্যবসা ও শিজ্লোদ্যাগীদের দেশ যার প্রচলিত প্রতিশক্দটি হলো অঁতরপ্রেন্যর। কারবারী বা উদ্যোগী বললে ঠিক ব্যাপারটা আসে না।

সত্তর-আশি বছর আগে ম্যাকেঞ্জি কিং নামে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, "ঈমিকরা কিছ্ছু করতে পারে না যদি না মূলধন থাকে। আবার মৃলধন নিয়ে কो হবে যদি শ্রমিক না থাকে? ख্রম ও মূলধन দুইই অকেজো যদি না তার পেছনে থাকে য্যানেজমেন্ট। আবার ম্যানেজমৌ্ট বা পরিচালকরা যতই মহাপুরুষ হোন সমাজের সমর্থন ছাড়া তাঁরা কী করতে পারেন?"

आাতরণ্রেন্যরদের আকুতি থেকেই নাকি আহ্রেিকার জম্ম। আদি এই উদ্যোগী পুরুষটির নাম কলম্বাস। প্রচণ ঝুীকি নিয়ে তাঁর প্রচেষ্টার জন্যে মুলধন জোগালেন স্পেনের রাণী ইসাবেলা। নতুন ভূঈঞ আবিষ্কার হওয়ায় স্পেন যথেষ্৪ লাডবান হলো। উনিশ শতকের শেষ గ্রিক্か আমেরিকায় উদ্দোগীদের
 ভিত্তিভূমি রচিত হলো। কয়েকজন উদ্রুপ্পে পুরুষ আমেরিকার তোল পান্টে
 মোটরগাড়ির কারখানা, কেমিক্কু কোম্পানি এবং পেট্রোল কোম্পানি। এই শতাব্দীত দুটো বিপ্পযুদ্ধের অধ্যবর্তী যুগে आবির্ভাব হলো বছ্জাতিক কৃ্পারেশনের—যেমন ডूপন্ট, ওয়েস্চিং হাউস, আর-সি-এ, জেনারেল ইলেকট্রিক (নেখানে আনন্দবাবু এক সময় গবেষণা করতেন)। এ্দের চেষ্টাতেই আমরা পেলাম রেডিও, টেলিভিশন, নাইলন, দ্রানজিস্টর যা সমস্ত মানবসমাজের জীবনধারা পান্টে দিলে।।

আজকের আমেরিকান শিল্পোদ্যোগের রূপরেথা কিন্তু সম্পৃর্ণ পান্টাতে চলেছে। বিরাট-বিরাট কোম্পানির সেই হহ-ঢৈ আর নেই। গত কয়েক বছরে তাঁরা লক্ক-লশ্ক কর্মীকে ছ゙ঁটই করেছেন। অথচ ছোট কোম্পানিরা একই সময়ে প্রায় এক কোটি নতুন লোকের অন্নসং্থ্থান করেছেন।

ইউনিভার্সিটি হাইট্স-এর প্রান্গণে দাঁড়িয়ে কফি পান করতে করতেই আমি ওনলাম "ম্যানুফ্যাকচারিং ইডাস্ট্রি থেকে আমেরিকান অর্থনীতি ক্রমম সার্ভিস বা সেবামৃলক অর্থनীতির দিকে ঝুঁকছে। যার অর্থ হলো, বড়-বড় ইস্পাত, কেমিক্যাল, এমন কি ইলেক্ট্রনিক কলকারখানায় যত লোক কাজ করজেন তার থেকে বেশি লোক চাকরি পাচ্ছেন রেঙ্ডোরাঁয়, ট্যুরিজন্ম, ব্যাংকিং-এ,

কমপিটটর সফটওয়ারে, হাসপাতলে, ইস্কুলে ইত্যাদিতে। ডাইনোসর আকৃতির এমন আমেরিকান কোম্পানিও আছে, যেমন মিনোসোটা মাইনিং ম্যানুফ্যাকচারিং, যাঁরা প্রায় ৬০,০০০ জিনিস তৈরি করেন। কিংবা জগদ্দিখ্যাত জেনারেল মোটরস কোম্পানির কথা ধরুন। এঁরা এথন ওখু মোটরগাড়ির ব্যবসাতেই নেই। আমেরিকার বৃহত্তম তেজারতি কারবারি বলতেও এখন তাদদরই বোঝায়। এছাড়া এঁরা এখন টানা প্েসেং-এর ব্যবসায় নেমেছেন, রোবট বানাছ্ছেন, এমনকি স্বসস্থ-यד্ন সংর্রান্ত ব্যবসায়ে নামবার পরিকপ্পনা নিয়েছেন।"

আমি ऊনছি এই সব কথা। একটট জিনিস জানা ছিন না, আগে সব কোম্পানিই নিজে সমস্ত যষ্রাংশ তৈরি করা পছন্দ করত্ন। অর্থাৎ যদি মোটরগাড়ি তৈরি করতে চাও তাহলে ুরু করো মাইনিং থেকে-লোহা উঠুক খনি থেকে ইস্পাতে পরিবর্তিত হবার জন্যে, তারপর একই কোম্পানিতে তৈরি হোক সব রকম যষ্রাশশ। এক ভদ্রলোক জানালেন, "একসময় হেনরি ফোড প্রতিষ্ঠিত खোর্ড কোম্পানি ভেড়া পর্যন্ত প্রতিপালন করত্নে-কারণ এই ভেড়ার পশম থেকে মোটর গাড়ির সীটকতার তৈনি হন্তে। এখন রেওয়াজ,
 যঞ্রাশশ এখন বাইরে থেকে কেন্না। কথনও-শ্রে গোট গাড়িটই বাইরে থেকে তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে।"

 যুন প্রতিষ্ঠানকে অজস্র টাকা ঋাটিয়ে প্রত্যেকটি জিনিস তৈরির কারখানা বসাতে হলো না, ফলে মুলধনের ওপর চাপ কম্মে গেলো।"

আনণ্দবাবু মুদু হাসলেন। আমি ওনলাম, "আর একটা কারণ, টেক্নলজির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। আজ আপনি একটা যজ্রের ডিজাইন করনেন, দু’যহর পরেইই সেটা নতুন কোনো আবিষ্কারের দাপটে সেকেলে হয়ে গেলো। ইলেকট্রননিকসে এবং কমপিউটারে কোনো-কোনো প্রোডাকট্-এর জীবনকাল মাত্র দুই কিংবা তিন বছর।

आমার মনে পড়লো, আমার অভাগা জন্মডূমির কথা। আমার বাড়़ির সামনের পাটকন তিপ্গাঁন বছর আগে যেমন ভাবে চলতো এখনও সেই একই প্ধ্রতিতে চলছে। এমন কারখানা আমি দেখেছি (এবং এঁদের নামদাকও আছে) যেখানে যাট-সত্রর বছরের পুরন্ো যন্ণপাতি এখনও মনের আনন্দে বাবহার করা হচ্ছে। মালিকরা যতটl পারেন টাকা লুটে নিচ্ছেন, নতুন টেকনলজিতে অর্থলপ্পি করে সময়োপযোগী জিনিসপত্র তৈরিতে তাঁদের বিন্দूমাত্র আগ্রহ নেই। মার্কিন ব্যাপারটা যা দাঁড়াচ্চ, টেকনোনজির এই স্বজ্গায়ুর জন্যে বড় কোম্পানিরা একই শংকর্র ভ্রমণ (২)—৬০

ঝুড়িতে সব ডিম না রেথে বাজার থেকে যতটন পারেন যন্ত্রাশ কিনছেন্ন-এর সুবিধা হলো যে-মুহৃর্তে নতুন কোনো বৈ飞্sানিক আবিষ্কার আসবে, সে-মুহুর্তে పুক করে পুরনো উৎপাদন পদ্ধতি থেকে তাঁরা সরে যেতে পারবেন।"

তা হলে মোদ্দ কথাটা कী দাঁড়াচ্ছে ? জাপান, কোরিয়, তাইওয়ান ইত্যাদি দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং দাপটে আম্মরিকায় বড়-বড় কলকারथানা ব্ধ হয়ে যাবে? আমার ওদেশে থাকার সময়েই দু’খানা জগদ্দিথ্যাত ইস্পাত কারখানার গণেশ ওন্টালে।। এ এক অয়ুত জাত। নিজেদের কারখানা একের পর এক বন্ধ করে বাইরে থেকে সেই একই জিনিস জলের দরে কিনছছ। তাহলে আমেরিকার শিল্পসমৃদ্ধির সুবর্ণযুগ এবার কি শেষ হবার পথে?

আমাকে বোঝানো হলো, "হাঁ, অনেকে এ-বাপার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছ্নে। কিষ্ট বাপাপারট ঠিক ওইরকম নয়। গত বারো বছরে বড়-বড় আমেরিকান কলকারখানায় লাখ পঞ্চাশেক শ্রমজীবীর সংখ্যা ক্মলেও উৎপাদন বেড়েছে শতকরা চপ্Rিশ जাগ।"

এক ভদ্রলোক বললেন, "ఆনুন কিছু হিসেব। প্রেকেলে কলকারখানা যতই লাটে উঠুক, পৃথিবীর ইতিহাসে শাশ্তিকালীন স্যল্রুঁ়ানো দেশ কখনও এতো
 আট কোটি চাকরি পঁচাশি সালে বোেণ পচচনব্বই সালের মধ্যে আরও দেড় ঢি চাকরির সুযোগ তৈরি হবে এদেশের जর্থनীতিতে। आপনি ইস্পাত র্রীযানায় চাকরি পেলেন, না ম্যাকডোনন্ড ফাস্ট্যুডে চাকরি পেলেন তার্তে আপনার কি এসে যায় ? আমেরিকান শ্রমমঙ্ড্রী जো সগর্বে ঘোষণা করলেন, আগামী তেরো ঢোদ্দ বছরে চাকরি-সস্ধানীদের থেকে চাকরির সংখ্য বেশি থাকবে। তবে হাঁ, আপনি ঠিক যেরকম চাকরিটি চাইচ্ছে তা হয়তো না পেতে পারেন। আপনার ইচ্ছে আপিসের বড় কেরানি হওয়া, কিজ্তু চাকরি যেটা রয়েছে, সেটা হয়তো কেন্টটাকি ওায়েড চিকেন্ন কিচেনে আলুভাজার।"

একটি মজার খবর পাওয়া গেলো। সম্প্রতি শে-কোম্পানিটি সবচেয়ে ঙ্র-তগতিতে বেড়ে চলেছে এবং যার প্রচুর লাড ও রমরমা তর সড্গে তথাকথিত সুপার-হাই টেক্নলজির বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই! এটি হলো একটি মা ছাঁটাই সেলুুের চেন!

জয় মা-লশ্ষীীর জয়! আমাদের নন্দ নাপিতকে কোনোরকমে একখানা গ্রীনকার্ড ধরিয়ে দিনে এখানে তেক্কি খেলা দেথাতে পারতে।। নন্দর স্পেশালিটি—পাফ্যের বুড়ো আভ্ভূলের নখ শল্যচিকিৎসকের নিপুণতায় নরুণ দিয়ে কাট।। এই সর্গে ইঙ্ডিয়ান নর্রুন (গত প্ৰচ হাজার বছরে যার কোনো
(ডজাইনিং পরিবর্তন হয়নি) নতুন এক বাজারের সষ্ধান পেতো।
নন্দ নাপ্পিত অনাবাসী ভারতীয় (এন-আর-আই) হয়ে মাো-মধ্যে যখন আমদের হাওড়া-শিবপুরে ছুটি কাটাতে আসতো তখন স্থানীয় রোটারি ক্লাবে आমরা তার সম্বর্ধনার আয়োজন করতাম। নন্দর ডলারের দিকে আমরা ককানোরকম শনির দৃষ্টি ফেলতাম না। মায়ের দিব্যি করে বলছ্, ভারতসস্তানের ডলার ওই মার্কিন দেশেই সহস্র থেকে লক্ষ, লক্ষ থেকে কোটিতে রূপান্তরিত হোক, আমরা ఆধু বিশ্ববাসীকে দেখাতে চাই, এই নন্দই সুযোগসুবিধে পেলে আামদের মহানন্দের কারণ হতে পারে।

নতুন চুলছাঁটা কোম্পানি সম্পর্কে সবচেয়ে মজার যা খবর—কোম্পানির দুই প্রভিষ্ঠাতারই কাঁচিধরার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না।

অভিজ্ঞতা না থাকলেও, এদের ছিল্ল মগজ্, এবং উচ্চাভিলাষ—সারা দিন ফ্ষুর শানিয়ে, কাঁচি চালিয়ে শতখানেক ডলার কামিয়ে সষ্টষষ্ট হবার ছেলে তুঁরা নন।

তাঁরা ম্যানেজমেন্ট বিজ্ঞানীর মানসিকতায় মার্কেট রিসার্চ করলেন— দলছাঁটার দোকানের সাফল্যের রহস্যটা কী? গব্যেষ্ণায় বেরুলো : দোকানটা .কাথায়, কাছাকাছি গাড়িঘোড়া পাওয়া যায় ক্তিন্గী ্র্রবং চুলছাঁটার জন্য গিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্মা করতে হয় কিনা। আপন্রে ীাড়ার নন্দ নাপিতও জানে, সব লোক, এমনকি বেকার এবং বৃদ্ধ পেন্ক্টীরররাও সেলুনে এসে ঘড়ির দিকে जাকান, সময় সম্বচ্ধে ছটফট করেন্র

এই দুইজন সেলুন-পতি ল্যের্ট্রেন্ন নিয়ে ট্রেনিং দিয়ে এবং একের পর এক (দোকান খুলে বাজিমাত করে দিয়েছ্নে। অথচ এঁদের ঠিক আগের ব্যবসায়ে ওঁরা গণেশ ওল্টাতে বাব্য হয়েছিলেন। এঁদের একজন খুবই স্টাইলে বড়-বড় খবরের কাগজের রিপোর্টারদের বলেছ্নে, "কাঁচা টাকা কখন প্রয়োজন হবে তা ফেলি। আগের ব্যবসায় ফেন হওয়ার কারণ, ওই ব্যাপারটা ঠিক ম্যানেজ করতে পারিনি।"

সাধু! সাধু! বোঝা যাচ্ছে, নবীন দেশ আমেরিকায় নব-নবীন উদ্যোগীদের বিপুল সাফল্য-সম্ভাবন্| রয়েছে, যদিও সে-দেশে হেনরি ফোর্ড ও জন ডিরকিফেনাররা আর জন্মগ্রহণ করবেন না। আমরা আর দেষতে পাবো না কার্নেগি অথবা ডুপ্প゙-দের।

দুটি বিষয়েই মন্তব্যের ঝড় উঠলো অনাবাসী বাঙালি মহলে। আমাকে পরামর্শ দেওয়া হলো, নিউ ইয়র টাইমস্, ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল ইত্যাদি সংবাদপত্রে গভীরতর মনোনিবেশ করতে। এই সব বিষয়ে সেখানে নাকি নিত্য आলোচনা চলে—या আমাদের রাজনীতি ও রস্জগতমুখী বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের পঙ্ষে অকক্পনীয়।

প্রথম সমালোচনা : দোহাই, দেশের লোককে এই ডুল বোঝাবেন না বে আমেরিকান সমাজ এমনই প্রাশশক্তিছীন হয়ে উঠেছে যে তাহা এখন আর ফোর্ড, কার্নিগির জন্ম দিতে পারবে না-কারণ এখন মাতসুহিত, সুমিটোমো, মিеসুবিসির যুগ ! এই থবর পেলে রকে-বসা বাঙালিরা উৎফুপ্ম হবেন এই কারণে যে তাঁরা তো স্বীকারই করে নিয়েছেন, রুপ্গা বজ্জনनী ভবিষ্যতে রবীল্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্রের জন্ম দিতে পারবে না।

আव্মরিকান বষ্ধ্যাप্বের কারণ, আমেরিকান কোম্পানি এবং ব্যক্তিদের ওপর আয়কর বিভগের দুর্জয় দাপট। হেনরি ফোর্ড ও রকিফেনার যখন ইু-পাইস কামিয়েছ্নে তথন ফেডারেল ট্যাক্স ছিল নামমাত্র। ১৯১১ সালে রকিফেলার যখন ব্যবসা থেকে অবসর নিলেন তখনকার যুগে তাঁর সম্পজ্তির দাম দেড় হাজার মিলিয়ন ডলার (দু'হাজার কোটি টাকার মত্ন!) টাা্সওয়ালাদের কন্যাণে এখন আর এই ধরনের ধনসঞ্চয় সজ্তব নয় ! তবে এরই মধ্যে দু দারজন দু’একটা ছেটখাট বুদ্ধি খাটি্রে, সামান্য কিছু টাকা ঢেলে কোটিপতি হচ্ছেন। এঁদের মধ্যে কেউ একখানা পোকসওয়াগেন বাস বিক্রি করে র্যাপ্ল কমপিউটার নামে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আবার কেউ স্ট্ (সেলেসচিয়াল সিজনিংস), আবার কেউ মিষ্রি মিঠই দোকানের চেন ওরু করেছেন আমেরিকান কুকি বেচবার জ্রেধ্গ বিরানব্মইটা आহ্মরিকান কুকির দোকান করে যদি দেশবিখ্যাত হাক্রে যায় (আমেরিকান কুকি এমন একটা আহামরি কিছू পদার্থ নয়!), তাহৃ্ঞে আমাদের গিরীশ, নকুড়, ভীমনাগ, অ্যারিক, গাঙ্গুরাম, পরওরাম, মিঠাই, তেতয়ারি, শর্মারা যদি जারতীয় মিষ্টন্নমৃত নিয়ে ওদেশে একবার নাক গলাতে পারতেন কী ব্যাপারখানাই যে হতো!

মিছরিদা আমাকে তো দুঃখ করে বলেছিলেন, "ওরে আমাদের রণকৌশলেই ভুল হয়ে গিত্যছে-বিদেণে ওৰ্রু বেদাত্ত-উপনিষদ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে এজাতকে কাত করা যাবে না। সেই সন্গে চাই শিঙাড়া, জিলিপি, গজা, সন্দেশ, রসগোপ্পার বश্মুখী আক্রমণ। তারপরেই পাঠাতে হবে ইডলি-দোসা, সুকন্তে, শাক-চচ্চড়ি, ঢ্ঘাচড়া টেকেনজজ-দ্যাv না দেশাটা আমদদর পায়ের তলায় লুটোয় কিনা। সামান্য টিভি, টেপরেকর্ডার, ভি-সি-আার, আর দু’একখানা দামেসঙ্ড কাজ্জে-ভাল মোটর গাড়ি পাঠিয়ে জাপানীরা কী করে ফেললো দেশটার। জাপানীরা এখন নাকি হাজার-হাজার কোটি ডলার খার দিচ্ছে আমেরিকনন সরকারকে এবং আম্মরিকান বিজনেসকে!"

মরো গোলি জাপানীদের! ওদের সাফল্য নিয়ে তো বিশ্পময় আলোচনা। খौদা-নাকারা দূনিয়ার সবচেয়ে নাকউম জাতের নাক দেওয়ালে ঘষে প্লেন করে দিয়েছে। আমরা ফিরে যেতে চাই ছোট বিজনেসের আলোচনায়। বুঝফি, বিরাট

দেশ আহেরিকায় এখন নতুন ম্মোগান—স্মল ইজ বিউট্ফুল। ছোট পরিবারই সুখী পরিবার，ছোট উদ্দ্যেগই সেরা উদ্যোগ－অর্থাৎ বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে！

ইউনিভার্সিটি হাইটস－এর লাউঞ্ঞে দাঁড়ানো এক দেশোয়ালী বব্ধু মন্ত্য্য করলেন，＂কিট্ট একটা জিনিস মনে রাখবেন，ছেট উদ্যমের বার্থতার সংখ্যাও বেশি। প্রতি দশাটা উদ্যোগের মধ্যে অন্তত নণা প্রথ্ম দু’বহরের মধ্যেই লালাবাতি জালাবে।＂
＂সে কি দাদা！এসব কথা ঢো কলকাতার সরকারী ব্যাংকে ধুর্ধর বেওসাদার সম্ব্ধেই শোনা যায！！＂

একজন বললেন，＂তফাত এবদু অবশ্য আছে। আপনাদের ওখানে ব্যাংকের মাথায় হাত বুলিয়ে টাকাটা নিয়ে ভেগে পড়াটই হলো প্রধান ব্যবসা। আর এথানে যথাসাধ্য，উদ্যমে নতুন কিছ্ম করবার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হওয়ায।＂
＂তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কী？＂আমার সবিনয় প্রশ্ম। ক‘দিনের জন্যে উদ্যমের এই মহাতীর্থ এসে আমি কতটুকুই বা যামতে পারি এবং কতইইুই
 লাগবে？


 এই নয় যে এই ধ：ন্নর উদ্যন্রে উৎপাদনশক্তি কমছে। দ্বিতীয়তঃ，ছোট－ছোট ৬দ্যম এদেশের নাগর্রিকদের চোখে নতুন সম্মান লাভ করছে। বড়－বড় উদ্যম এদেশের নাগরিক্দর চোথে নতুন সম্যান লাড করছে। বড়－বড় কোম্পানি ছছড়ে অনেকে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন। ঢৃতীয়তঃ， নানুফাক্চারিং অর্থনীতি থেকে সার্ভিস অর্থনীতিতে কর্মসং্ছানে সস্তাবনা ।．বড়েই চলেছে। তাছাড়া ছেলেদের সজ্গে বেশ কিছু মেয্যেও নতুন ব্যবসায় ন্গপিয়ে পড়ছেন।＂

এই শেবোক ব্যাপারটা আমার তেমন জানা ছিন না। এক সুন্দরী বগ্গললনা বললেন，＂এ－দেশে মেয়েদের দুঃখ，কর্মক্ষেত্রে তাঁরা সমরর্যাদা পান না，यদিও অাইন－টাইন তাঁদর পক্ষে করা হচ্ছে। এই ধরুন，কাগজে বেরিয়েছে একজন পুরষষ্রমিক পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে তকে ডিভিযেে একজন মহিলাকে খ্রハ্যাশন দেওয়ায় সে মাথা ঠিক রাখতে না－পেরে সেই মহিলাকে শ্লীলতাহানি かんেছে।＂
＂＂্রা！！মহিলামুজ্টির মহাতীর্থে একি কথা？＂

বঙ্গলনা বললেন, "আপনি মিজ্ মেরি কে অ্যাশ-এর জীবনবৃত্তান্ত নিউ ইয়কর টাইমস-এর পুরন্নে ফাইন থেকে পড়ে ফেলুন।ইনি একটা ছেট্ট ডাইরেষ্' মেনিং কোম্পানিতে কাজ করতেন যেখানে তার প্রমোশন প্রতিবারই আটকে যেতো স্রেফ মহিলা বলেই। মনের দুঃঁে এবং বিরক্তিতে ১৯৬৩ সালে তিনি ঢাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেই ছোট একটা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলেন—মেরি কে কসমেটিকস্ ইনকরপোরেটেড। এঁর উজ্ভাবনী প্রতিভা হলো দরজায়-দরজায় ফেরি করে প্রসাধনসামগ্রী বিক্রি করা। প্রচণ সফল উদ্যম। বার্ষিক বিক্রির পরিমাণ এখন প্রায় আটশ কোটি টাকার মতন। অর্থাৎ আমাদের টাট ইস্পাত কোম্পানির সল্গে পাম্মা দিতে পারেন!"

সংখ্যাত্ব্ববিশারদ একজন বঙপুক্ఘবের সংবোজন : "সেলফ-এমপ্নয়েড বা স্ধনিয়োজিত মানুবের কথ্থ তো কলকাততেও এখন শোনা যাচ্ছে। মার্কিন মুলুকে এরকম লাখ পধপাশেক পুরুষ আছেন, কিন্তু এঁদের সংখ্যা খুব দ্রুত গতিতে বাড়ছে না। অথচ স্বনিয়োোজিত মহিলারা দলে ভারী হচ্ছেন দ্রুতবেগে। লাখ পঁচিশেক তো হবেনই। অন্তত এক লাখ নডুন মহিলা দুকজ্জে প্রতি বছর!"
"চমеকার! মা-লক্ষ্মীদের বাড়-বাড়ন্ত হেক্কু

 কিষ্ণ ভাল হবে দেশের।"

না, আমি ভারতের গর্ব মইইজ্রোবায়োনজির বিশ্ধবিদিত অধ্যাপক ডঃ আনন্দমোহন চক্রবর্তী থেকে বড্ড দূরে সরে যাচ্ছি। অথচ ওই তে তিনি ধুতিপাঙ্জাবি পরে জামাইবাবু স্টাইলে অপেষ্ষা করছ্নে আমার সঙ্গে একদু ভাবের আদান-প্রদানের জন্যে। ভারতবর্ষ ও বাংলার শিম্পভাবনা সম্পক্েে তাঁরও নিজস্ব চিত্তা রয়েছে।

আমি এবার আনন্দমোহনের দিকে এগিয়ে গেলাম। বললাম, "আপনাকে ছাড়ছ না। অনেক কথা আছছ।"

আনন্দমোহন চক্রববর্তীর সক্গে আলোচনা মানেই এক বিশেষ অভিজ্ঞো।
যে-দেশে আনন্দবাবু বড় হয়েছিলেন সেখানে বিষ্ধবিদ্যালয়, গবেষণাগার ও কোম্পানির পরিচালকদের মধ্যে বিপুল মানসিক ও সামাজিক দুরড্ড। কোম্পানির কর্তাদের ধারণা, যাঁরা বিশ্ধবিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাঁরা উড్--উড় মনের দার্শনিক, নিষ্ঠুর বাস্তবের সজ্গে তাঁদের কোনো যোগাযোগ নেই—এমন কি পাতিত্যে প্রধান হলেও কাজে-কর্মে তাঁরা কতখানি তৎপর, সে-বিষয়ে তাঁদের মনে যথেষ্ঠ সন্দেহ। অপরদিকে, বিশবিদ্যান্যের বিজ্ঞেনী অধ্যাপকদদের মনে

ব্যবসায়—পরিচালকদ্রর সম্বক্ধে প্রবল অবিশ্পাস। এঁদhর নৈতিক মানও অনেকের কাছে সন্দেহজনক। দূই পক্ষের মধ্যে কোনো যোগাযোগ না-থাকায় বিশব্দি্যালয়ের গবেষণা সাধারণ মানুষের কাজে লাগছে না, আর কলকারখানার লোকরা ঘুটছেন জাপান, জার্মানি, আমেরিকার বস্তাপচা উছ্ছিষ্ট প্রযুক্তির সন্ধানে।

সেরা যা প্রযুক্তি, তা বিদেশের কোনো কোম্পানিই ভারতীয় কোম্পানিকে দিতে উৎসাহী নন। এইসব তখনই পাওয়া যায় যখন নতুন কোনো গ্রयুক্তি আবিক্কার হয়েছে বা হতে চনেছে। নতুনন্নতুন প্রयুক্তি অবশ্য এখন পঁচ সাত বহরের মধ্যেই পুরন্নে হয়ে যাচ্ছ।

আনন্দবাবুর কাছেই জানলাম, আমেরিকায় এই অবস্থাট ঠিক উল্টো। এথন বিশ্ধবিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগের সদ্গে কোম্পানি কর্ত্থপক্রের নিবিড় পরিচয় এবং প্রায়ই ভাবের আদান-প্রদান হয়। অনেকে জানেন না যে অই-বি-এম কোম্পানি এখন বিপ্রোড়। ব্যবসায়িক সাফ্ল্য অর্জন করেছে তার আদিতে ছিল এই কোম্পানির আর্থিক সাহাযযপুষ্ট একটি বিষ্ষবিদ্যালয় গবেষণা প্রকল্প। আই-
 করবে না, তার স্মৃতিও থাকবে!



আমাদের দেশে কোম্পানিদের সশশ্শিল্যের চাবিকাঠি, কি করে ক্ দামে কিনে
 यায় ; কি করে মতলব খাটিয়ে সররকারী অনুদানের সুযোপ-সুবিধা পকেট্ছ করা যায়! তাই বড়-বড় কোম্পানির সবচেয়ে দোর্দওপ্রতাপ মানুষটি হলেন ট্যাক্স কনসালট্যান্ট অথবা রাজ্ানীর সরকার সংযোগ-অধিকর্তা। আর-অ্যাভ ডি অথবা গবেষণা-্রধানরা এদেশের কোম্পানি কালচারে চতুর্থ অথবা পঞ্চম পর্যায়ে পড়ে আছ্ন। আর পৃথিবীর সেরা দেশ আমেরিকা বুঝে নিয়েছে जবিষ্যতের ব্যবসায়িক সাফৃ্্েের সোনার কাঠিটি হলো জ্ঞান-নলেজ, নো হোয়াই, নো হাউ, বৈষ্ঞানিক ইনফরমেশন।

আমি জেনে বিস্মিত হলাম, জগতে শতকরা পাচ ভাগ লোকের দেশ ইউ-এস-এ থেকে এই সেদিন পর্যশ্ত পৃথিবীর শতকরা পঁচাত্র ভাগ বৈজ্গানিক জ্ঞানের উৎপক্তি হচ্ছিল। সম্প্রতি এটি কমে শতকরা পধ্ণাশ ভাগে দাঁড়িয়েছে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে মার্কিন মুলুকে বৈষ্ঞানিক আবিষ্ষারের খরা তরু হয়েছে। আসলে ওখানে আবিষ্ষার সংখ্যা ঠিকই আছ్, কিস্তু অন্যদেশে বৈজ্ঞানিক অনুসপ্ধান প্রচর বাড়ানো হচ্ছে। এই চেষ্টা বিদেলে আারও বাড়বে এবং পরবর্তী দশ বছরে মার্কিন আবিক্ষারের তরুত্ব হয়তো শতকরা পঞ্চাশ থেকে

শতকরা তেত্রিশে নেমে আসবে।
জাপানীরা নতুন জ্ঞানসঞ্চয়নে কিভাবে উটে পড়ে লেগেছে তার একটা উদাহরণ পাওয়া গেলো। ১৯৪৮ সালে জাপানী কোম্পানি ইতাি আণেরিকায় যতখলি পেটেন্ট নিয়েছে তার সংখ্যা বিখ্যাত আমেরিকান কোম্পানি টেঞ্জাস ইনসদ্রুমেন্ট থেকে চারুণ বেশি। অমন যে অমন আমেরিকান কোম্পানি জেনালের মোটরস, ফোর্ড ও ক্রাইসলার—ज্রঁরা তিনজনে মিলে সম্প্রতি যতওলি আবিষ্ষারের পেটেঁ্ট সংগ্রহ করেছেন একা জাপান নিশান কোম্পানি তার থেকে অনেক এগিয়ে আছে। জাপানী কোম্পানি ফুজি ফটো ফিল্লম্স বেশি আমেরিকান পেটেট্ট পেয়েছে আহেরিকান ইস্ট্যান কোডাক কোম্পানি থেকে।

জাপানীরা বিপুল বিক্রুমে নতুন-নতুন গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করে চলেছ্নে এবং সেইসর্গ অবিশ্পাস্ত প্রচেষ্টা ওরু হয়েছে মার্কিন মুলুকেও। আনেরিকায় বৈঞ্ঞানিক জ্ঞনের স্ব্ণখনিকে প্রযুক্তিগতভাবে কাজে লাগিয়েই জাপানীরা গত কয়েক দশকে দুনিয়াকে তাক লাগিক্রে দিয়্যেছিল। কিষ্ট তারা এখন বুমতে পারছে, আমেরিকার এই অক্ষয় জ্ঞোওার অদুর ভবিষ্য়হ পর্যত্ত না-ও হতে পারে, তার জন্যে প্রয়োজনে হবে তাদের নিজস্ব সাধ্ণ্ণ)

जানন্দবারু বললেন, "যেসব বিষয়ে বিশ্রের বৈঙ্धানিকসমাজে বিশেষভাবে উৎসাহী, তার মধ্যে নুঞ্ঞে অতি-অগ্রসর ইলেকট্রনিকস্, সেরামিকস, রোবট̈, বায়োচিপস্, ককক্রু বুদ্ধি এবং অবশ্যাই বায়োটেব্নলজি।"

এতোদিন আমাদের ধারণা প্ক্ণ্রুশে-দেশে যত প্রাকৃতিক সম্পদ অছে সেই দেশের তত সমৃদ্ধি। সেই হিস্সেবে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ হওয়া উচিত ছিল ইন্দোনেশিয়া, যা এখন দরিদ্রতম লেশওুলির অন্যতম।

তারপর ধারণা হয়েছি, শে-দেশে কলকারখানা ও দদ্巾 শ্রমিক আছ্নে তারাইা বিজয়ী হবেন--প্রমাণ জাপান, কোরিয়া। আগামী যে যুগ আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো সেখানে ख্बান বা ইনফরমেশনই হবে প্রধান জাতীয় সহায়। ওই বস্তুটি থাকলে মুলধন অথবা কাঁচামান ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞনের অবিপ্পাস্য শক্তির ওপর নির্ভর করেইই আহ্মরিকানরা প্রঢ্যাশা করজ্নে, ম্যানুফ্যাকচারিং কাজ্জ উত্তরোতর কর্মী-সংখ্যা কমিয়েও তাঁরা দুনিয়ায় নেতৃত্য বজায় রাখতে পারবেন। একটা হিসেব এই রকম : ১৯৮৫ সালে শতকরা প্চিশ ভাগ আমেরিকান কর্মী কলে-কারখানায় ম্যানুফ্যাকচারিং কাজে নিযুক্ত ছিলেন। একবিশশ শতকের গোড়ায় শতকরা দশভাগ আমেরিকান কর্মী এই কাজ করবেন।এবং সেই সন্সে অবশাই বিভিন্ন দেশের মধ্যে শিল্রের যোগসুত্র আরও নিবিড় হবে।

ইতিমধ্যেই তার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। একটা উদাহরণ হলো কস্পিউটারের

জন্যে প্রয়োজনীয় মাইজ্রোচিপ। এর নత্গা তৈরি হচ্ছে আলেরিকার পশ্চিম প্রাণ্তে ক্যালিফোর্নিয়য়, সেটি যাচ্ছে স্কটন্যাল্রে প্রথমিক প্রস্তুতির জন্যে, সেই জিনিস भাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এশিয়ার সুদুর প্রাচ্যদেশে পরীক্ষ করে জোড়া দেওয়ার জন্যে। এবার সেই মাল ফিরে আসছে আমেরিকায় বিক্রি হওয়ার জন্যে।

বিশ্ষের এই বিস্ময়কর ব্যবসায়িক সমৃদ্ধির সজ্জাবনায় আমরা বাঙালির ছিটেফেঁঁটট কিছ্র পাবো কিন্না এই প্রশ্স তুলবার আগেই আর একটি বিষয় উঠলো। মার্কিন দেশে এইসব গবেষণা বা প্রতিষ্ঠান তৈরির মুলধন কারা যোগাচ্ছেন, কারা बুঁকি निচ্ছেন?

আনন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ভেনচার ক্যাপিটাল কথাট নিশ্চ্যইই আপনাদের কানে প্ৗাছে গিয়েছে?"

আমরা রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজে নানাবিষ অ্যাডভেষ্পার সম্পর্কে ওয়াকিবহান, কিষ্ত জাত-বাঙালি হিসেবে ভেঞ্ণার ক্যাপিটাল সম্পর্কে সম্পুর্ণ অনবহিত।

আনন্দবাবুর কথায় মনে হলো, ‘উদ্যোগ-মুলধন’ কথাটি বোধহয় চলনেও চলতে পারে! নতুন উদ্দোগ সৃট্টির জন্যে যে অর্থ তার নাম উদ্দোগ-মুলধন।






आপনার यদি কোন্নে উদ্দৌে-স্বপ্ন থকে তবে এগিয়ে আসুন-টাকার অভাব হবে না। এই ধরনের প্রচ্চোয় খাটাবার জন্যে রয়েছে অত্তত বারো হাজার মিলিয়ন ডनার-যাকে দিশি টাকায় রূপাা্তরিত করতে গেলে আমার অক্ক বিদ্যায় হবে না! অবিশ্ধাস্য সাফলে্যের কথা ওনতে চান?

মিচেল কাপার-বয়স চৌত্রিশ-পঁয়য্রিশ। আগে রেড়ওতে অনুরোধের আসরম়ার্কা একটট গ্রোগ্রাম চালিত্যে জীবিকা নির্বাহ করজ্নে। তারপর কিছুদিন মাহেশ বোগী উজ্ভাবিত ট্রান্সেনডেট্টান মেডিটেশন-এর শিক্ফক। এখন কোটি কোটি ডলারের লোটাস ডেভলেপমেন্ট কর্পোরেশনের মালিক।

বড়-বড় কোম্পানি বেশ বিপদে পড়েছেন। তারারা দেখছ্নে মোটা মাইনেতে (সরা ম্যানেজার নিয়োগ করলেও ম্যানেজাররা কিছুদিনের মধ্যে হাজার রকম
 (.3লनছ্ন যা ছিন্ন এইসব কোম্পানির প্রতিষ্ঠাजাের প্রধান মূলধন। এঁরা অনেকে s৷ন তাই ম্যানেজারদের উৎসাহ দিচ্ছেন-কোম্পানির অর্ষসাহাব্যে নতুন (.小ানো উদ্যোগে সৃষ্টি করুন। কেউ-কেউ আবার ছোট-ছোট গবেষণাকেব্র্রিক

উদ্যোগে শেয়ার কিনছ্ন যাতে একদিন ছোট জায়গায় বড় কিছ্ আবিষ্কার হলে তার কিছ্মা সুবিধে পাওয়া যায়।

আনন্দমোহন বললেন, "ভারতবর্বের প্রধানমক্ত্রী সম্প্রঢি আমেরিকায় এসে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সল্গে দেখ্য করেছিলেন। আমিও গিয়েছিলাম। ঠিক ছিল এক ঘন্টা থাকবেন। কিত্ঠু ব্যাপারটা এমন জরে উঠলো বে শেষ পর্যত্ত তিনি
 প্রयুক্তির অঅ্রগতি সম্পর্কে বেশ অবহিত—ভারতবর্ষ যেখানে রয়়ছে সেখানে থাকতে হলেই যে প্রচূর কাঠেড় পোড়াতে হবে তা তিনি বোঝ্েেন। তিনি জানেন বৈঙ্ঞানিক ব্যাপারে জোর কদমে আমাদের এগোতে হবে। সরকারী লাল ফিতের বষ্ধনই মে অনগ্রসরতার একটা কারণ, ত তিনি অবশ্যাই বুঝতে পারেন। এই বাঁধন খানিকটা ঢিলে করলে অগ্রগতি অনিবার্য।"

এরপর আনন্দ চক্রুবর্তী দিপ্পিতেও সরকারী নিমম্র্রণ পেশ্যেছেন এবং এইসব যোগাল্যাগ থেকেই সৃষ্টি হলো ভারজ্রে বিশেষ ডিপাৰ্মেট্ট অফ বায়োটেকনলজি। টদ্দেশ্য একটাই, ভারতবর্ষ ও বায্যেটেকন্নলজির ল্কেত্রে একটা


 ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও গবেষণায় ঐ৭িষ্ৰ চলুন এবং প্রয়োজনে অন্য দেশ তার সুবিধে নিক।"
"এদেশের কোম্পানিদের কিভাবে এই কাজে জড়ানো যায় ত আমরা ভেবে দেখছি", আনন্দবাবু বললেন এবং সেই সঙ্গে দুঃখ করলেন, "ইভিয়ান কোম্পানিরা বিদেশ থেকে প্র্যুক্তি কিনে চটপট প্রফিট ঘরে তুনতেই বাস্ত, গবেষণায় ঢাঁদের মন নেই। অথচ মার্কিন মুলুকে সব কোম্পানির একটা সুদরপ্রসারী স্ট্রাটেজিক প্নানিং আছে। ভবিষ্যতে শিল্পের রূপরেখা কি হবে তা আন্দাজ করে নাভের পাঁচ অথবা দশ শতাশশ এমন সব গবেষণায় ব্য় করেন, যার সঙ্গ হয়জো বর্তমান ব্যবসার কোনো সম্পর্কই নেই।"
"বিজ্জেন ও ব্যবসায় বুদ্ধির মিলন হলে কী হয়, তা ওনুন এবারে," বললেন আনন্দমোহন চক্রবর্তী।
"এই তো মাত্র সেদিনের কথা-১৯৭৮ সাল। হাব্বাট বয়ার, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ধবিদ্যালয়ে বায্যোকেমিস্ট্রির অষ্যাপক। তিনি বায়োটেকনললজির ভবিষ্যৎ সজ্ভাবনা ও এ-বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সম্পকে একটা বক্থিতা করলেন। খবরের কাগজে সেই বক্জৃতার রিপৌদ্ট পড়লেন রবার্ট সোয়ানসন নামে এক ছোকরা। রিপোঁ্ট পড়েই তিনি বয়ারকে লিখলেন, অমি সম্প্রতি বোস্টনর

ম্যানাচুসেটস ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এম-আই-টি) থেকে বিজনেস অ্যাডমিনিসট্র্রেনে স্নাতকোত্তর ডিপ্রি পেয়েছি, আমি আপনার সঙ্গে কুড়ি মিনিটের জন্যে দেখা করতে চাই’।

হার্বার্ট লিখলেন, 'আপনি আসতে পারেন, তবে কুড়ি মিনিটের বেশি সময় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না’।
"কিন্ত্ট আসল সাক্ষাৎকার চলল্লো দু’ঘণ্টা ধরে। রবার্ট সোয়ানসন জানতে চাইলেন, গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় টাকা বয়ার কিভাবে সংগ্রহ করবেন? বয়ার জানালেন, তাঁকে সরকার অথবা কোনো খয়রাতি ফাউলেশনের কাছে আবেদন-নিবেদন করতে হয়। রবার্ট সোয়ানসন বললেন, ‘আমার চাকরিবাকরিতে মন নেই। আমি নতুন কোনো উদ্যমে নিযুক্ত হবার উত্তেজনা খুঁজছি। আসুন না আমরা দু’জনে হাত মেলাই। আপনি আপনার পরবর্তী গবেষণার জন্যে কারও কাছে হাত পাতবেন না। আপনার আমার কোম্পানিই এই টাকা দেবে। আসুন আমরা দুজনে হাজার পঞ্চাশেক ডলার ঢেলে একটা কোম্পানি স্টার্ট করি-নাম হোক জেনেনটেক। আমি এখনই পীচ হাজার ডলাব্দ ঢালছি। আপনি হবেন এই কোম্পানির গবেযণা সংক্রান্ত ভাইস-প্রেসিরেব্রু; আমি হবো বিক্রি এবং ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ড ভাইস-প্রেসিডেন্ট’।
"তারপরে যা ঘটেছে তা এখন উপ্প্বে স্নেসর থেকেও অভিনব। জেনেনটেক ইনকরপোরেটেড বায়োটেকনলজ্ৰি ৃ্য্যবহার ঘটিয়ে কাজ আরশ্ভ করলেন ডায়াবিটিসের পক্ষে অপরিহার্য ৰ্ৰুঁুলিন এবং হিউম্যান গ্রোর্থ হর্মোন বিষয়ে।"

ইনসুলিতের ব্যাপারে আনন্দবাবু যা বলেছিলেন তা আমি ঠিক মতন লিপিবদ্ধ করতে পেরেছিনাম কিনা সন্দেহ। আমার ভুল হতে পারে। তবে যা মাथায় দুকেছিল তা এই রকম—ইনসুলিন সংগ্রহ করা হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিকল্পিত কষাইখানায় পশুশরীর থেকে। এই ইনসুলিনের পরিমাণ অত্যন্ত কম, এবং পৃথিবীতে ডায়াবিটিস রোগীদের বিরাট চাহিদা মেটানো ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠেছিল। এই লাইনে বিথ্যাত কোম্পানির নাম—আমেরিকার এলি লিলি।

জেনেনটেকের গবেষণা হলো টিসু কালচার সংক্রান্ত।যার ফলে ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে পশু শরীরে এই ইনসুলিনের উৎপাদন অবিশ্ধাস্য হারে বেড়ে যাবে, যা স্বাভাবিকভাবে জিন তৈরি করতে প্রস্তুত নয়। জিন ও ব্যাকটিরিয়ার কিন্তু একটা বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ ঘটিয়ে এমন একটা ব্যাপার ঘটলো যে ইনসুলিন উৎপাদন अনেক সহজ হয়ে উঠলো।

এই বিদ্যা দিয়ে জেনেনটেক নিজে নতুন কারখানা খুললো না, তারা এলি লিলি কোম্পানির সঙেই একটা ব্যবস্থা করে ফেল্ললো। তার পরের ব্যাপারটা আরও চমকপ্রদ। সেই পধ্চাশ হাজার ডলারের জেনেনটেক কোম্পানির দাম

এચন কয়েকশ কোটি টাকা। এঁরা দ্রুতগতিতে আরও কিছ্ম ক্ষেত্রে গবেষণা ঢালিয়ে যাচ্ছেন এবং পৃথিবীর বিথ্যাত-বিথ্যাত ওষুধ কেম্পানি এই গবেষণাকোম্পানিতে কিছ্ম শেয়ার নেবার জন্যে বাকুল। সোয়ানসন ও বয়ার প্চ-ছ বছরে কয়েক শ কোটি টাকার মালিক হয়েছ্নে বায়োটেকনন্লজির মাহাঙ্যে।

দেশে ফিরে এসে জেনেনটটক ইনকরপোরেভেট সম্পর্কে কিছ্দ থোঁ খবর নেবার চেষ্ঠ| করহছিনাম। এজো বিরাট সাফল্য, কিষ্ট মার্কিন ডাইরেঁ্ঠেরি দেখলে বোঝ্েে কার সাধ্য! কোম্পানির ঠিকানা চারশ ষাট পয়েন্ট স্যান ভ্রুনো বুলেভার্ড, স্যানফ্যানসিসকো। প্রেসিডেন্ট : রবাঁ্ট এ সোয়ানসন। ভাই-প্রেসিডেন্ট : হার্বাট্ট ডি বয়ার। বিক্রি : ৩২.৬ মিলিয়ন ডলার। কর্সী সং্থ্যা ৫০০। প্রোডাষ্ট : ওষুধ, ইনডাসট্রিয়াল কেমিক্যালস ও কৃষি সং্র্রাষ্ড জিনিসপত্তর!

আমার অনুরোধে আনন্দমোহন বায়োটেক্নলজির বিপুল সজাবনা সম্পর্কে ইপ্গিত দিত্যেহিলেন। এর ফলে নতুনন্নতুন ওষুধ আবিষ্কার হবে অনেক কম খরচে यা মানুষ ও পশ্ডেের কাজে লাগবে। তারপর ধরুল্ন লুুনন্নতুন ভ্যাকসিন। এর অসীম সস্ভাবনা।

 ছাগল বড় হতে দু‘বছর লাগতো ত্র্ত্মাসে প্রমাণ সাইজের হবে, ফলে গ্রাম্য চাষীদের রোজগার শতతণ বেব্ট্রে যuযে পারে এবং সাধারণ মানুেের উপকার হবে। কিংবা ধরুন্ন, গোরুর দুধ দশশળণ বেড়ে যাবে। বাউনের সেই গোরুর কथা আমরা ঢো তনেছি যা থবে কম অথচ দूধ দেবে বেশি ; তা হয়তে এই বায়োটেকনলজির দ্বারাই সষ্ভব হবে!"
"আর কৃষিক্ষেত্রে এই বিদ্যার সষ্ঠাবনা তো প্রায় রোমাঞ্চ জাগায়। ধরুন এমন খান বা গদ্মে বীজ তৈরি হলো যা খুব কম জলেও বড় হয়ে উঠলে অতি দ্রুত। কিংবা বাতাবি লেবু সাইজের কমলালেবু আপনার বাগানে ফ্ততে ওরু করলো। বাতাবি লেবু হয়তো হয়ে উঠলো রাক্ষুসে সাইজের কুমড়োর মতন।চলে আসুন आমের লেব্রে। দশেরি আম ছোট বলে আর কেনো দুঃঘ আপনাদের থাকবে না—সাইজ দশণণ বেড়ে উঠলে।। তারপর টম্যাটোর স্বাদে ভরা পটাটো তৈরি করতে পারেন, নাম দিন পোটোম্যাটে। অর্ণাৎ প্রকৃতি তখন মানুভের হাতের মুঠোয়। ছৌবেলায় দেথেছেন, গাঠে একবার ধান হয়, এথন সঁইথিয়ার ঢেফল্গা ধানের দেখা পাচ্ছেন। ভবিষ্যতে হয়তো দেখলেন, এমন ধান হচ্ছে যা দু'সপ্রাহেই প্রমাণ সাইজের হয়ে উঠেছে।"
"তারপর ধরুন সুরাসার ইনডাসট্রিয়ান অ্যালকোহন। ঝটপট আট-দশণণ

উৎপাদন বাড়িয়ে ফেলা কিছুদিনের মধ্যেই অসম্ভব থাকবে না। যদি আমরা মন দিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাই। আমরা এই বিদ্যা বীট চিনি বা আখের ক্ষেত্রে লাগাতে পারি। নারকোল তেল, সরষের তেল, পাম অল্যেলের ক্ষেত্রেণ এই বিপ্লব आনা যেতে পারে। তবে ভারতবর্ষ যদি নিজে গবেষণায় না ঢেকে তা হলে পরের দয়ার ওপর থাকতে হবে, এই সব বিদ্যা সং্রহ করার জন্যে কোঢিকোটি টাকা রয়ানটি তুণতে হবে। একটা মञ্ত সৃবিধে, ভারতবর্ষে বৈষ্ঞানিক প্রতিভাব অভাব নেই—তাদের ঔষু একটা ডিসিপ্নিনের মধ্যে এনে নির্দিষ্ঠ সময়ভিতিক কাজে লাগাতে হবে।"

যা అনতে খুব ভাল লাগলো, কেন্দ্রীয় সরকার এ-বিষয়ে প্রচ আা্রহী। এইসব গবেষণা চালানোর জন্যে হাজার-হাজার একর জমি জুড়ে কোটি-কোটি টাকার যד্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই। এবং অনাবাসী ভারতীয়রাও এই উদ্যোগে টাকা ঢালতে রাজি। ইতিমধ্যেই কিছু-কিছ্ ভারতীয় কোম্পানিও আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তবে দুঃখের কথা ওই বে কিছুদিন আগে এ-বিষয়ে অনুসষ্ধান করতে यাঁরা বিদেশে গিত্যেছিলেন তার মধ্যে কোনও কনক্রাতার কোম্পানি ছিল না।
"অথচ প্রচ সজাবনা আছে কনকাতার" "

 বছর আগে কিষ্ঠ এমন ছিল না।"
 বটে।তবুও একসময় বললেন, " গ্তত পনেরো বছরে সর্রভারতীয় সম্মানের ক'জন বৈষ্ঞনিক আমাদের পচ্চিমবস্গ থেকে বেরিয়েছে:
 কারণ কী? কোনো নেতা বা কোনো রাজনৈতিক দলই তো বিজ্ঞেনীদের বনেননি, आপনারা বিজ্ঞান সাধनাকে শিকেয় তুলে পলিটিকস করুন।"

উত্তর দিতে চাইছ্নে না আনন্দমোহন। কিষ্ুু আমি ছাড়বো না। মুখ না তুলে শাত্তভাবে তিনি বললেন, "এখনকার বিজ্ঞানীরা বোধ হয় একটু উদ্যমহীন, নিজ্জেদের এগজাঁ্ট করেন না। বিনা সংগ্রাম পরাজয় স্বীকরেরের মনোভাব বড্ড বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে।"

আমি তাকাচ্চি আনন্দমোহনের মুখের দিকে। তিনি বললেন, "কাগজে পড়ি কলকাতা ‘ডাইং সিটি’। কলকাতার প্রাণশক্তি এথনও যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলেই আমার বিশ্ধাস। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে আমি মাঝেমাঝে যাই। মানুষের সন্গে কথা বলি। যা আমাদের অভাব তা হলো ‘গাট্স্’, তেজের, সাহসের, সংকল্রের!"

তবে নিরাশ হতে রাজি নন সেন্ট জেভিয়ার-এর প্রাক্তন ছার্র আনন্দমোহন
 নামতে চায়। আমি এবং বিদেশের অনেকেই তাদের সাহায্য কর়তে চাই। একটা জিনিস দেশের লোকদের দয়া করে বলবেন, ভারতবর্ষে বৈঙ্গানিক গবেষণা ও প্রগতির বে-চেষ্টা সম্পতি ওুরু হয়েছে ততে পশ্চিমবক্গের কোনো ভূমিকাই থাকবে না, यদি না এখনই আমরা সকলেই সজাগ হই। বায়োটেকনলজির বিপ্পব কনকাতাকে সম্পুর্ণ এড়িয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। আমার কিছু আমেরিকান বব্কু আছেন, যাঁরা সামান্য টেকনলজি দিতে জরাজি হবেন না, অনাবাসী বাঙালিরা যোগ্য আধার পেলে কিছু টাকাও ঢালতে পারেন।"

আবার সেই দুঃথের সুর, "গত কুড়ি বছর ধরে ভারতের বিজ্ঞানতীথ্থ কলকাত পিছিয়ে চলেছে তো চলেছেই। আমি যখন আগামী দশকের কথা ভাবি তখন দুশ্চিন্জ আরও বেড়ে যায়। তবে আপনাকে যা বলছিলাম, ওধু সমালোচনা করে কি হবে? নতুন পথ খুলতে হবে। সাফল্য একবার এনে তার নেশায় বুঁদ হয়ে মানুষ আরও সাফল্যের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠবে। এই ভাবেই তো आমেরিকা তার সাফল্যের স্বর্ণসৌ গড়ে হুল্রেজ্𧰨ে

আনন্দমোহন বললেন, "বিদেশে অনেব্ৰ্র্পু" থেকে একটা সারসত্য বুবেছি
 থাকলেই কাজে সফল হওয়া যায় ন্যা re
 প্রবর্তনা যা মানুষকে অসজ্ভবকে সষ্ভব করার সাধনায় অনুপ্রাণিত করে।"

অন্য কেউ হলে কথাওুলো হয়তে লেকচারের মতন শোনাতে। কিষ্ঠ आনন্দমোহনের অভাবনীয় সাফল্য আমাদের যুবক সমজের সামনে নতুন সষ্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছে। আমি জানি, এই যুবকটি একদিন মাত্র আট ডলার পকেটে নিয়ে হাজার হাজার মাইল দুরের অজানা দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন এবং নিজের সাধনায় সরস্বতীর মানসপুত্র হিসেবে এখন বিদেশীদের প্রীতি ও সম্মান লাভ করেছ্নে।

শেষ পর্যায়ে আমি নডুন দেশ আমেরিকা সম্বন্ধে দু’একটি প্রস্ন করার লোভ সংবরণ করতে পারিনি।

কম কथার মানুষ আনন্দমোহন একট্ম ভাবলেন। তারপর বৈষ্ঞানিক মানসিকতায় বক্তব্য একুু না ফেনিয়ে বললেন, "ভীষণ প্রতিযোগিতার দেশ এই আলেরিকা। তবে কাজে তয় না পেলে যথেষ্ট সুযোগ আছে এখান। আপনি यতটা সख্ন হতে চান ততটাই হতে পারেন যদি মদত যোগাতে পারেন।"
"মার্কিনী সভ্যতার শক্তিুুেো যদি এবটু দেথিয়ে দেন"—আমার সবিনয় নিবেদন সাঁইথিয়ার ছেলে এবং কলকাতার জামাইবাবু আনন্দমোহনের কাছে।

আনন্দমোহন এবার কোনো চিস্তাই করলেন না।"লিথে নিন, বৈচিত্র্যের মধ্যে সমম্বয় এই সভ্যতায় সতিই সজ্তব।এ-বিষয়ে কোনো বুজরুকি নেই। यদি কারও কোনো বোগ্যত থকে আহেরিকা তাকে সুযোগ দেবে। তবে বড্ড কঠিন প্রতিয্যেগিতা, দুনিয়ার সব জায়গা থেকে মানুম এখানে প্রতিদ্বন্দিতায় মত্ত হয়েছে ভাগানশ্মীর জয়মাল্য নিতে। যারা এখানকার লোক তাদর পক্ষেও এই প্রতিদ্ব্দিতা বেশ কঠিন। কিষ্তু অতি-নিন্দুকেরও স্বীকার করতে হবে, বিশেষ কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই, যে ইচ্ছে করবে সে-ই রণক্ষেত্রে নেমে পড়তে পারে, যখन খুশি।"
"তারপর?" আমি জিজ্ভেস করি।
আনদ্দমোহন বললেন, "যে-কোনো বিষয়ে যারা নডুন পথের ইঙ্গিত দিতে পারে তাদের মাথায় করে রাঢে এই দেশের মানুষ।"

দু’একটা দুর্বলতারও সন্ধান করছি আমি, আনঞ্ূমোহন বুঝলেন। তারপর


 হচ্ছে। সামাজিক ও পারিবারিক অস্গিঞ্' ও অনিশ্চিয়তা জাপনার নজর এড়াবে ना।"

এবদু ভাবলেন আনন্দমোহন। বললেন, "এর কারণ বোধহয় মানুষের অর্থনৈতিক স্বয়জ্রততা বা স্বীধীনতা। সবাই জানে, যা হয় একটা কিছू করে বেঁচে থাকা যাবে, না থেয়ে মরবার কোনো সজ্ভাবনা নেই। অর্থনীতিই বোধহয় সব দেশে পারিবারিক কাঠামোকে নিয়্রণ করে। আমাদের দেশের ছেলেরা জানে जদের অর্থনিতিক স্বধীীন নেই, কিষ্ু আমেরিকায় তা নয়। যেশক্তি পরিবারকে একসূত্রে গেঁথে রাথে ত আহেরিকায় দুর্বল, সামাজিক ভিত্তিটাও বোধহয় কিছ্রা দুর্বল। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ জানি না, তবে এইটই সত্যি।"

আনন্দমোহনের শেষ কথাটি আমার অনেকদিন মনে থাকবে। খvয়ালের বশে দূর আকশের দিকে তাক্য়েে তিনি বললেন, "অর্থন্রতিক স্বাধীনতা এবং প্রবল ব্যক্তিস্বাধীনতা দুটো মিলিভ্যেই বোধহয় «মন বিচিত্র সমাজ তৈরি হয়।"

## M

ক্রিভল্যাঙ্ড সম্মেলনের দিনণুো বড় আনন্দে কেটেছিন। বাঙালির মানসিক সজীবতার সञে আমেরিকান কর্মদ্ষতার মিলনে সবরক্ম বাবস্থ হয়ে উঠেছিল অতি চমৎকার।

বাঙালি পুরুষ ও বাঙালি মহিলা মুথে হাসি ফুটিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন এবং সেই সকে চলছে আড্ড। অথচ সব কিচ্র আয়োজন চলছে ঘড়ির কঁটার মতন। কত দूর দুর অঞ্টল থেকে প্রতিনিষিরা এসেছ্নে সপরিবারে, তাঁদের অসুবিধ্গে অনেক। কিষ্তু সবাই হাসিমুথে সব রকম কষ্ট ভাগ করে নিচ্ছেন। সারাজীবনে কম সভা-সমিতিতে যাইনি, কিস্ঠ ক্রিডন্যান্ডের মতন এমন চমৎকার ব্যবস্থাপনা কোথাও দেথিনি।

কর্মকর্তাদের আর একটা মজার দিক হলো এনতে বড় সন্মেলনের আয়োজনের দায়িप্ব ছড়াও প্রত্যেক পরিবারেই ক্পৌ কয়েকজন দূরের অতিথি এসেছেন, এবং তাঁদের সকনকে নিয়ে সারাঙ্ৰ প্রেরক ওলজার হচ্ছে ! বাচেলর রণজিৎ দত্ত তো দশভুজ হয়ে উঠেছেন্নে ৪িীর বাড়ি এথন হাউস ফুল-অথচ সবকিছু সাংসার্রিক দায়িষ্ব চাঁর। হ ঘন্টাখানেকের জন্যে আসেন। 倞 রাজিৎ দত্তর ছবির মতন সাজানো সংসার দেখলে কে বলবে ঢাঁর গৃহিণী নেই, রাঁধুনি নেই, চাকর নেই ?

কাজেকর্মে কষ্ট আছে, কিস্ট হাতের গোড়ায় দেশের মানুষ পেলে বিদেশের বাঙালিরা সব দুঃv ভুলে কিছুম্প আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। যে-সব পরিবার বাইরে থেকে এসে বিশ্ববিদ্যানয় প্রাঙ্গণ রয়েছেন, প্রসন্নহদয় রণজিৎ তাঁদের ঙ্ঞ্রীদেরও বলছ্নে, "আমার বউ নেই। কিষ্ুু বাড়িতে সাজগোজের ইনふ্যাস্টাকচার অর্থাৎ আয়না আছে। সুতরাং চলো সব ওখানে সষ্ধ্যার আসরে হাজির হবার আগগ"" এর অর্ধ রণজিৎবাবু অগণিত মানুষকে চায়ের নামে ভুরিভোজনে আপ্যায়ন করবেন-বাড়িটা সব অর্থে আনন্দভুবন হয়ে উঠবে।

ডঃ দিবোন্দু ভট্টাচার্যও এই আড্ডায় উপস্থিত হয়েছ্নে। এ্র মেজাজটি অনেকটা মুজতবা আলীর রচনার মতন-সুভ্যাগ পেলেই একদু ইয়ারকি ফচকেমি করে নেন।

আনন্দমোহন সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনার কয়েকটি পয়েৌ্ট আমি রণজিৎ-গৃহের ড্রইংরুমে বসে দুকে নিচ্চিলাম। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দিব্যেন্দ বলঢেন, "আরে মশাই লেখা তো সারাজীবন আহૂ, ক্রিভল্যাল্ডের এই আড্ড

জো আর আগামীকাল থ্যকবে না।＂
＂বেচারা ঢেঁকি！তাকে স্বর্গে গেলেও ধান ভানতে হয়｜＂আমাকে সমর্থন করলেন রণজিৎবাবু।

আনন্দ চক্রবর্তীর সঙ্গে যে－বিষয়ে কথা হচ্ছিল তা দিব্যেন্দু কিঘুটা 刃ুনেছেন। দিবেব্ন্দুর রসিকতা，＂সায়েবদের জয়यাত্রা মন খারাপ করে দেয়，কিক্তু মাঝে মঝে তেড়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিছুদিন আগে কোথায় যেন একটা লেখা পড়েছিলাম，প্রধান চরিত্রের নাম মিস্টার মানকেলা—তাকে যা শিক্ষা দেওয়া रয়েছিল！＂

এবার জানতে বাধ্য হলাম মানকেলো সায়েবের ঘটনাটা আমিই লিখেছিলাম— গতবারের মার্কিন দেশ ভ্রমণের অডিভ্ঞতা থেকে।

خৈ－হৈ করে উঠলেন দিব্যেন্দুবাবু। বলনেন，＂লেখাটা এখানে অনেকের প্রিয়—মুথে－মুখে প্রবাসী বঙীয় সমাজে খুব রটে গিয়েছে।＂

দিব্যেন্দু ছাড়েননি। লেখাটা আমাকে পড়তে বাধ্য করছিলেন। মানকেলো সায়েবের এই বৃত্তান্ত কোনো বইতে দেওয়া হয়নি，কিন্তু তাঁর ব্যাপারটা জেনে রাখা প্রয়োজন ভেবেই এখানে দেওয়া হলো।

মাখনদার চোখের দিকে আড়চোেপ্তাকিয়েই বুঝলাম，উনি ভীযণ



আমরা দুজনেই মিস্টার মানকেলোর কার্পেটে－মোড়া ঘরে ফুলের মতন নরম ফোম－রবারের গদিতে বসে আছি। কোনোরকম শারীরিক কষ্ট হ্বার কথা নয়। তবু মাখনদা বাংলায় আমাকে জানালেন，＂খুব অস্বস্তি বোধ করছি，শংকর। মনে হচ্ছে যেন শর－শয্যায় বসিয়ে রেখেছে আমকে।＂

মাখনদার মেজাজ এবং মুখচোখ দেথে আমিও বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। একেই আমি নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ—তার ওপর পাকে－চক্রে এসে পড়েছি এই ফরেন কানট্রিতে। আমি কোনোরকমে ইডিয়মেটিক বাংলায় হাওড়া－ শিবপুরের ইনটোনেশন দিয়ে মাখনদাকে অনুরোধ জানালাম—ধৈর্य ধরো，বাঁধো বাঁধো বুক ！বিখ্যাত এই কোটেশনটা হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে তাঁর কোনোদিনই ভুলবার কথা নয়।

কিষ্তু দেশাற্মবোধক উষ্ণ উদ্ধৃতিতেও কাজ হলো না। প্রত্যুত্তরে মাখনদা আমাদের ইস্কুলের আর একখানা বিখ্যাত উদ্ধৃতি ছাড়লেন，＂ন্যায়মাছ্মা বলহীনেন লভ্যঃ！＂তারপরেই মাখনদার বিপদ সংকেত，＂শংকর，আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেজে পড়ছে－আআার মেজাজের ব্রেক এবার নিশ্চয় ফেল করবে। তুই শःকর ভ্রমণ（२）—ゝゝ

আমাকে ফ্পমা করিস। মনে হচ্ছে আমি তলিয়ে যাচ্ছি-কিন্তু আর নিচে নামতে আমি রাজি নই।"

ম|খনদার কথাতেই বুঝেছি, ক্রাইসিস পয়েন্টে পৌৗছে আর দেরি নেই। そৈर্ফের বাঁध বিপন্ন, বন্যা যে-কোনো সময় বিপদসীমl অতিত্রুম করবে।

ক্রাইসিসটা কী? কোথায় ? কেন্ন ? এবং মানকেলো সায়েবটিই বা কে?
কি করে বিদেশে দৈবের বশে আমি এই গোলমালে জড়িয়ে পড়নাম তা অবশ্যু আপনাদের কাছে নিবেদন করতে হবে। কিদ্বু তার আগে মাখনদার পরিচয়ট্ আপনাদের কাছে জানিয়ে রাখতে চাই।

মাখনদা মানে মাখনলাল পীজা । স্বদেশ থেকে সতেরো হাজার সাতশ সাতাশ মাইল দূরে এই শহরে মাখনদার সল্গ বে আমার পুনর্মিলন হবে তা আমাদের ইস্কুলের মহাকবি গৌরমমোহন দাস পর্যত্ত কম্পনা করতে পারেননি।

মাখনদার সক্পে আমার সেই শেষ দেখা হাওড়া ওলাবিবিতলা লেনের মুথে। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে যখন বললেন, "ও লর্ড, কেন ডুমি এই ইट্ডিয়া সৃষ্টি করেছিলে? নরক বলে তো একটা জায়গা তোমার আলারে ছিল, তাতেও মন পোষালো না?"
 এগিয়ে গিয়ে জিজ্টেস করেছিলাম।

 নাকের ওপর রুমালট আরও জিারে চেপে ধরেছিলেন।
"রসিকতা করিস না, শ শককর। সব জিনিসের ইয়ে একট্টা সীমা আছে," মাখনদা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, "‘ুই এঅনও ফিক-ফিক করে হাসছিস ?"
"কী হলো আপনার মাখনদা?" ইস্কুলের সিনিয়র ছা্রদ্রের আমরা 'দাদা’ ও ‘আপনি’ বলতে ট্রেনিং পেয়েছি। বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান দ্যোনোর অনেক সুবিধে-বাসে দাদারা কেউ থাকমে টিকিট কাটতে হয় না।

মাখনদা এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, "‘ুই কী ওই পচা কাঁঠালের ডূহুড়িটা দেখত্ পাচ্ছিস না? তোর নাকের কি কোনো সিরিয়াস অসুখ করেছে?"

নাক তুলে কথা বলায় আমার খুব রাগ হয়ে গিত্যেছিল। আমরা যাকে বলে কিন্না অকৃত্রিম হাওড়া নাগরিক, আমাদের নাকের সহ্যশজ্তি অন্নে। রাস্তা, বাড়ির বারান্দা এসব তো ময়লা ফেলার জায়গা বলেই আমরা জানি। এই তো এবইু আগেই বুড়োশিবতলায় মিষ্টির দোকানের সামনে একটা মরা বেড়ালকে পচতে দেখে এলাম। কই আমার जে মেজাজ থারাপ হলো না? সেখান কেমন খোশ মেজাজে যুবকদের মধ্যে আলাপ-আলোচ্না গब্পওজজব চলঢে, কেউ তো ব্য়

হচ্ছে না। আর সামান্য এবটটা াঁঠালের ডুতুড়ি—যার ওপর মাত্র ডজন পাচেক নীলরঙঙে মাছি নটঁ নড়ন-চড়ন হয়ে বসে আছে, সেই দেথ্েে মাখনদার এমন বদদমজাজ!
"আহেরিকা হলে এতেক্ষণে কী হজো জানিস ?" মাখনদ| আমাকে প্রশ্প করেছিলেন।

আমি ইফ্ডিয়ান নাগরিক, आমার আমেরিকা-রাশিয়া-চায়নার খবর রাখার কী দরকার? आমি পরের ব্যাপারে অতশত মাথা ঘামাই না।

মাখনদা বলালন, "এতোক্ষণে خহ-خূ পড়ে যেতো। অভ্ততঃ দেড়শ টেলিফোন কল চলে যেতো আমেরিকান মিউনিসিপ্যালিটিতে। পুলিস এসে গ্েেপ্তার করুেে যে এই কাঁঠাল ফেলেছে তকে-কাঁঠাল খও আর কাঁঠালের ঝखঁড়़ গনো না।"

আমি তখনও অতশত বুঝি না। আমি বলেছিলাম, "আমেরিকা কী এখনও ব্রিটিশ শাসনে রয়েছে?"

তেলেবেণেনে জ্রেে উঠেছিলেন মাখনদা। "এর মুজ্সে স্বাধীনতা পরাধীনতার
 ইউ-এস-এ ব্রিটিশের দাসত্ঠ করতে যাবে ? ব্রের উন্টোটাই এখন সত্যি হতে চলেছে।"

আমি নার্ভাস হয়ে বললাম, " si" চালাতো জানতাম। আমার দেক্ট্য রাস্ডায় আমার খাওয়া কাঁঠালের ভুতুড়ি ফেলবো তাতে পুলিসের কি? এ্রে তো আমাদের মৌলিক অধিকার। না-হলে এরো কદে চট্টগাম অন্ত্রাগার লুঠ্ঠন করে, ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট মেরে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে ইংরেজাক কুইট ইভ্ডিয়া করির়ে লাভ কী হলো?"

মাখনদার মাথায তখন ফরেেন ব্যাপারটা গজ-গজ করছে। বললেন, "অনেক পাপ করলে লোকে এই ইভ্রিয়ায় জন্মায় ! বিদেশের সন্গে এর কোনো তুলনাই হয় না। সভ্য হতে আমাদের আরও দেড় হাজার বছর লেগে যাবে।"

মাখনদাই বলেছিলেন, "ফরেনে লোক খৈনি টিপতে-টিপতে কানে ไৈতে জড়িয়ে কথায়-কথায় রাস্তার ধারে বসে পড়ে ন।। ফরেরে আমাদের মরো লোকে রাস্তায় দাঁড়़িয়ে ঝগড়া করে না, গায়ে গা ঠেকলে ফরেনের সায্যেবরা পরস্পরের কাছে কমা চেয়ে নেয়।"
"ফরেনে যে মা-ভগবতীকে কেটে খায়, তার বেলায়?" আমি পান্টা আক্র্মণের চেট্টা করেছিনাম।

কিষ্তু মাখনদার সঙ্গে পেরে ওঠাই শক্ত ব্যাপার। তিনি বলেছিলেন, "হিদ্দুরা (.] কথায়-কথায় মোষ বলি দেয় তার বেনায় ? মোষ আর গোরুতে তষাৎ কি ?

কালো রং বলে যত দোষ!"
আমরা মাখনদার কথাবার্তায় বুঝে ফেলেছি, তিনি মনে-মনে বিদেশকে ভালবেসে ফেলেছেন। এই ডার্টি ইব্ভিয়ার প্রায় কিছুই তাঁর পছন্দ নয়।

চলনে-বলনে মাখনদা একেবারে পাকা সায়েব হয়ে উরুেছেন। কি করে টাইয়ের গিট বাঁধতে হয়, কোন সময় কোন রূঙের জুতো পরতে হয়, কখন থ্যাংক ইউ বলতে হয়, কত সামান্য কারণে চেনা-অচেনা লোকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়, কোথায় পকেট থেকে রুমাল বের করতে নেই, কোথায় ঢেকুর তোলা নিষিদ্ধ—এ্রসব তাঁর কণ্ঠস্থ।

মাখনদার সঙ্গে কিছুক্ষণ মিশলেই আমাদের হীনমনাতা এসে যেতো। মাখনদার গায়ের শার্ট বকের মতো শাদা, ইস্ত্রিবিহীন প্যান্ট পরতে তাকে কেউ দেখেনি। মাখনদার জুতো সব সময় ঝক-ঝক করতো—ইচ্ছে করলেই ওদিকে মুখ রেখে চুল আঁচড়ে নেওয়া যায়। মাখনদার চুলও সব সময় বিন্যস্ত—সব সায়েবী নিপুণতা, কোথাও দিশিলোকদের মতো ষুত নেই।

মাখনদার আরও গুণ ছিল। তিনি ইংলিশ স্টেট্ট্য্যান ছাড়া কোনো অখাদ্য কাগজ পড়ত্তেন না—ফরেন থেকে বিমান ডাব্তুতার নামে আরও কী সব ম্যাগাজিন আসতে, ততে কী সুন্দর-সুন্দর ণর্র্সিায়েবদের ছবি থাকতো! মনে
 নিয়ে তাকিয়ে আছ্ন।

মাখনদা কোনোদিন ভুনেওক্ふুঁড়ার সিনেমায় ঢোকেন নি—তার নিয়মিত গস্তব্য কলকাতার মেট্রো, লাইট-হাউস, এলিট। মাখনদা রেডিও খুলতেন ঞুধু দুপুরের বিশেষ এক সময়, যখন মনে হয় খোদ বিলেত থেকে সায়েব-মেমদের গান ভেসে আসছে। মাখনদা খাবার ব্যাপারেও ছিলেন পাকা সায়েব। কখনও নগেন পালের কচুরি, হরিধন মোদকের জিলিপি, নানকু সাউয়ের হালুয়া, ক্ষেত্তরের ঘুগনি, হরিদাসের বুলবুলভাজা খেয়ে শরীর-স্বাস্থোর ক্ষতি করেননি।

মাখনদা বলতেন, "এই পौচ আঙুলে ডাল-ঝোল মেখে সাপটে খাওয়া খুবই আন-সায়েন্টিফিক।"
"খাওয়া ইজ খাওয়া। এর সঙ্গে আবার বিজ্ঞানের কী সম্পর্ক রে বাবা?"
আমরা একটু অবাক হয়ে যেতাম।
"বুঝবে একদিন! যখন আজীবন পেটের অসুখে ভুগবে," সাবধান করে দিতেন মাখনদা।
"ওরে বাবা! পেটের ওসুখটা আবার অসুখ নাকি? পেটের অসুখটা তো বলতে গেলে প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্মগত অধিকার! এতে লজ্জার কী, লুকোবারই বা কী?"

মাখনদা বলেছিলেন, "शাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারতে আমেরিকা হলে।
 বাথরুম করেছে শুনলেই জনস্বাস্থ বিভাগে โহ-চৈ পড়ে যাবে। কেন এমন হলো? কী থেয়েছিলে, কোথায় থেয়েছিলে? কোন দোকান থেকে খাবার কিন্নিছেলে? এসবের ফিরিঙ্তি দিতে-দিতে নাড়ি ছেড়ে দেবার দাথিল হতো।"

এসব কারণণই মাখনদা াঁটাচামচ ব্যবহার করত্নে-কোেো সভ্য দেশেই নাকি আজকাল ডান হাতের ব্যবহার নেই। মাখনদা সেজ্েেজে ডিনার টেবিলে বসত্তে, পায়ে চটি থাকতো এবং সামনে চীনে মাটির ডিশ সাজানো থাকতে। মাখনদা ডুলেও কাপড়ের গুঁটে মুখ মুছতেন না, তাঁর কোলের ওপর থাকতো দুধের মতো সাদা ন্যাপকিন।

মাখনদার আরও এক সায়েবীয়ানা ছিল। ডিনারের পরেই ঢুথত্রাশ ও পেস্ট निट্যে বাথরুমের মধ্যে ঢুকে পড়তেন। তাঁর মুথেই ওনেছিলাম, "সকালে উটে দঁত-মাজাটা নিতাঙ্তই ভুল—ফরেনে কেউ তা করে না। আর দাঁতে বুরুশ অথ্বা f.नম দাঁত্ন ঘষতে-घষতে পাড়া বেড়িয়ে আসার থেকে বর্বরত সভ্যসমাজে
 ৰাস্তায় দাঁড়িয়ে এই অপকর্মের অসভ্যতা ক্বৃ্ত্রে বক্ধ হবে!" মাথনদা নিজের দঃঃখ চেপে রাখতে পারতেন ন।।



এই মাখনদা লে শেষ পব্যত্ত ইন্ডিয়া ছেড়ে দেবেন তা আমরা আন্দাজ巾র্রিলাম। মাখনদা যখন সত্যিই কী একটা কাজ নিয়ে দমদম থেকে হাওয়াই আহাজে উধাও হলেন, তখন কেউ-কেউ মত্তব্য করেছিলেন-ফরেনের জিনিস (.৩ ফরেনে ফিরে যাবেই!

মাখনদার এবটা বাপারে আমাদের একট্ম স্পেশাল উদ্বেগ ছিল। সেটাও ওঁর -\|ప निয়ে। পৃথিবীভে সব লোকেরই পোষাকী নামটা ভাল হয় এবং ডাক নামটা
 ৬।ক নাম সুপ্রতীক। ।্যাপারটার পিছনে ভুল বোঝাবুঝি আছে। মাখনদাকে ইস্কুলে ৩联 করতত নিয়ে গিষ়্েছিলেন ওঁর মায়ের বাবা সুধাসিক্ধু সামন্ত। সুধাসিক্ধুবাব্ ড়ল করে আদরের নাতির ডাক-নামটাই ইস্কুলের ফর্ম্ম লিথে দিয়েছিলেন। সেই !.थ! বিপত্তি। যখন ভুলটা জনাজানি হলো তখন দেরি হয়ে গিয়েছে। কড়া ’পপল, নামের রেকর্ড পালটতে চাইলে না-বললে এফিডেভিট করতে হবে। (.1) भব শেষ পर্यল্ত করা হয়ে ওঠেনি, তাই মিষ্টি নামটাই রয়ে গেলে।। ২রেনে মাখন নামটা কেমনভাবে নেওয়া হবে এ-বিষয়ে আমাদের মরে কিছ

উদ্বেগও ছিন। কিক্তু একজন ফচকে ছোকরা বলেছিল, "অত ভাবিস না-বাটরের সঙ্গে ফরেন ব্রেডের চমৎকার মিল হবে।"

এই মাখনদার সঙ্গে যে অনেক বছর পরে বিদেশে আবার দেখা হয়ে যাবে তা ভাবত্ও পারি নি! চা্স পেয়ে কয়েক সপ্তাহের জন্যে আমেরিকায় এসে পড়েছি। ওয়াশিংট্রের প্রাথমিক পর্ব চুকিত্রে আমি ছোট এক মার্কিনী শহরের হোটেলে উপস্থিত হয়েছি। মালপজ্তর जুছিয়ে সবে একদু বিছানায় ফ্য্যাট হয়েছি, এমন সময় টেলিফেনে ক্রিং ক্রিং।
"झ্যালো মিস্টার শংকর? স্পিক হিয়ার ট মিস্ট্র পান্জা।"
এ আবার কোন সায়েব? আমি চিষ্তায় পড়ে গেলাম।
ওমা ! সায্যেব নয়। "হাালো শংকক, আমি মাখন বলছি। ভেবেছিলি, লুকিয়েলুকিয়ে এই দেশ দেথে চলে যাবি। হলো না जো?"

মাখনদা একই পরেই হোটেলে এসে হাজির হলেন। বললেন, "লনুনে পটলের কাছে টেলিফোনে খবর পেলাম।" পটলদা আমাদর ইস্ষেনের আর এক ছার্র।


"অনেকেই আড্ডা মারে-ডাইর্লের্পে ডায়ানিং তো! টেলিযোন তুলে পটলের সন্গে কথা বললেই হলো ২লিাঁ শাকের ঘন্টোর রেসিপিটা জানা ছিল
 পট্টেের সর্গে দেখা করেছিস এবং এখানে আসছিস।"

সামান্য পালং শাকের ঘণ্টোর মশলা জানবার জন্যে এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে দুরপাম্মার টেলিফেেন! ভাবা যায় না।

আমি ভেবেছিলাম, সায়েব হবার বোরুকু বাকি ছিল তা এদেশে পুরণ করে নিত্যেছ্ন মাখনদ।। কিদ্ঠु তিনি কী সুन্দর বাংলায় কथা বলনেন। সবচেয়ে আশ্চর্য, মাখনদার বাংলায় বিশেষ ইংরিজি খাদ নেই।

মাখনদা আমাকে হোটেন থেকে তুলে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার উদ্দোগ করলেন। বললেন, "আমি গোলাপীকে বলে এসেছি। ও তোর জন্যে অপেক্ষা করহে। গোলাপী তোর বউদি।"

भूব লজ্জা করতে লাগলো। মাখনদার কোনো থৌজ-খবরই রাথিনি আমি। এর মধ্যে তিনি কতবার দেশে ঘুরে গিয়েছছন, কবে গোলাপীকে বিয়ে করে এনেছ্নে তা-ও আমার জানা নেই।

নিজের পারিবারিক খবরাখবর জানিফ্যে জিজ্েেস করলাম, "আপনি কেন ইয়ারে বিয়ে করলেন মাথনা!?"

মাথা চূলকে তিনি বললেন, "তা ন’ বছরে হয়ে গেলো। সময় কী ভাবে উড়ে চলে ! ঢুই আমার দুই মেয়ের সঙ্গেও আলাপ করবি। ডোর মেয়ের নাম কী ?"

आমি বললাম "জুলি। জুলিয়েট কুরী থেকে অনুপ্রেরণা।"
এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। মাখনদ! বললেন, 'আমার বড়টির নাম কুসুমকুমারী আর ছোটটি বিপত্তারিণী।"
"এ্রাঁ ! এই ইউ-এস-এ-তে বসে মেয়ের নাম বিপপ্তারিণী ! মাঋনদা করেছেন की?"
"কেন ? এদেশে কী বিপদ নেই যে বিপত্তারিণীর প্রয়োজ্জন হবে না।" সরল মনে পাল্টা প্রপ্প করলেন মাখনদা। তারপর বললেন, "তা হলে ওঠা যাক এবার।"

হঠাৎ হোটেলের পাট চুকিয়ে কারও বাড়িতে চলে যাবার অসুবিধে আছে আমার। হোটেল ঠিক করে দিয়েছেন আমার নিমষ্ত্রণকর্তা।
"ওদের কাছে কিছু দাসখত नিঢে দিসনি যে মাখনদার বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারবি না," আমার মনে শক্তি যোগাবার চেষ্টা করলেন তিনি।

দাসখত নেইই, কিস্তু অসুবিধা আছে। আমি বোঝাব্রার চেষ্টা করলাম। কোনোকোনো শহরে স্থানীয় হোস্টের ব্যবস্থা আছে। মিক্ৰু মানকেলো এখানে আমার
 এই হোটেলে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা ব্রেছে্নে, সে-সব বানচাল হয়ে যাবে।
"সে-সব দেখা-সাক্মাৎ আমারু ন্ড় থেকেও হতে পারে—আমরা তো পর্দাপ্রथা পালন করি না।" মাখ্ৰi, তর্কের পয়েস্ট তুললেন।

অগত্যা সত্যি কথাটা বললাম।"মাখনদা হোটেল ছেড়ে চলে গেলে ইষ্ডিয়ার প্রস্টিজ নষ্ট হয়ে যায় । হোটেন খরচ याারা দিচ্ছেন কোনো বাড়িতে আশ্রয় নিলে চাঁরা ভাবতে পারেন যে দুটো ডলার বাঁচাবার জন্যে ইষ্ডিয়ানরা অতিমাত্রায় লালায়িত।"

এবার মম্ত্রবৎ কাজ হলো। দেশের মান-সম্মানের কথা উঠতেই মাখনদা বললেন, "আলালৎ, ভারতবর্ষের মাथা নিচু হয় এমন কোনো কাজ অবশ্যই করবে নl। आমি তো ইড্ডিয়া-ইভ্ভিয়া করে পাগল হয়ে গেলাম। ইভ্ডিয়ার গায়ে হাওয়া ল্নগলে আমার দেহটা সিরসির করে ওঠৌ। কত বড় দেশের সষ্তান আমরা, আমাদের মুল্য এরা বুঝতে পারছে না আমরা গরীব বলে।"

মাখনদার পরিবর্তন দেখে আমি অবাক হয়ে গেনাম। দেশের সমালোচনায় リリनি সব সময় মুখর হয়ে थাকত্নে তিনিই এই বিদেশে কট্টর স্বদেশীতে র্গপাশ্তরিত হয়েছছন।

মাখনদা বললেন, "তোকে তো দেশের কথাই বলতে এসেছি। কাজেকর্মে কথাবার্তায় এখানে এমন দাগ রেথে যা যে ওরা যেন বুঝতে পারে ইণ্ডিয়াকে

কেন রবীদ্র্রনাথ ঠাকুর মহামনবের সাগরতীর বলেছেন। এমন কিছু করিস না যাতে ভারতবর্ষ ছোট হয়ে যায়। তোকে ছোট একটা কথ্য বল়ে দিই, যদি কারও বাড়ি বাথরুম ব্যবহার করিস বাথটবটা মুছে খটখটে করে তবে বেরিয়ে আসবি। এর যেন কখনও অন্যथা না হয়।"
"কলঘর, সে তো ভিজে থাকবেই, মাখনদ! !" आমি এবটু নার্ভাস হয়ে পড়ি।
"সে আমাদের দেশের কলঘর। এখানে কলঘর মনে ঙকনো থটখটে! যদি কারও গাড়িতে বেড়াতে বেরোস তাহলে গাড়ির পাক্কিং ফি-টা তুই অফার করিস। আর ট্যাকসিওয়ালাদের খুব লিবারেলি বকশিশ দিবি। বকশিশ না পেলেই ব্যাটারা ইল্ভিয়ার নামে যা-ত রিমার্ক পাশ করে।"

মাখনদার দিকে আমি সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছি।এ কী সেই মাখনদা একসময় যিনি ইভিয়ার কোনো কিছूই দেখতে পারত্ন না?

মাখনদা বললেন, "আর একটা কথা, এখানকার কিছू লোকের বড় দঙ্ত।গরীব দেশওুলো সম্বক্ধে বেশ নাক উদদু ভাব। তাঁদদর কথনও ছাড়িস না। লম্বা নাক দেখলেই নাকে একটা থাবড়া দিয়ে দিলি। কিছু হাফ্-পচা গম ধারে বিক্রি করে


 आমেরিকানকে শ্যালক সম্বোধনের্জধিকার তিনি আইনগতভাবেই অর্জন করেছ্নে।

মাখনদার ওয়াইফ দরজজা খুলে দিলেন। "মিট ইওর গোলাপী বউদি", মাখনদা দিশি কায়দায় বললেন।

গোলাপী নাম, কিষ্ব এ তো পুরো মার্কিনী তনয়া! ভাঙা-ভাঙা বাংলায় গোলাপী বউদি বললেন, "আপনি ঘুব আদরের দেবর, আসুন, আসুন"’

কয়েক মিনিটের মধ্যে শাঁ-প্যান্ট ছেড়ে মাখনদা একেবারে দিশি স্টাইলে భুতি-পাঞ্জাবি পরে নিভিং রুমে হাজির হলেন। মাখনদা বললেন, "তোর বউদির অরিজিন্যাল নাম ছিল রোজী-আমি করে দিলাম গোলাপী। ও অবশ্য খুব্ব স্পোঢংলি নিয়েছে জিনিসটা। আমাদের বড় মেয়ে যখন হলো তখন নামকরণের কোনো অসুবিধা হলো না! গোলাপীর মেয়ে কুসুমকুমারী ছাড়া আর কী?"

ফুটফুটে বালিকা কুসুমকুমারী ইতিমধ্যে ঘরে এসে বসলো। কেমন সুন্দর ভারতীয় খ্রথায় কুসুমকুমারী আামাদের প্রণাম করলো! মাখনদা জানালেন, "ওকে আমি দেশের সব ম্যানারস্ লেখাচ্ছি। এয়ারম্মেলে বাং্লা বইয়ের অর্ডারও দিয়োছ।"

গোলগপী বউদি চায়ের সঙ্গে এবার যা এগিয়ে দিলেন ত আমার অকম্পনীয়।

থোদ মার্কিন মুলুকে বসে মুড়ি থাচ্ছি!
মাখনদা বললেন, "খ, খা। অনেক এঞ্সপেরিমেট্ট করে, বেশ কয়েকশ ডলারের সরঞ্জাম কিনে তোর অনারে এই মুড়ি তাজার প্রচেষ্টা সফম হয়েছে। পটলকেও লং ডিস্ট্যা্সে দু ববার কনসাল্ট করতে হয়েছে-৫র মাসীমা ভে খুব ভালো মুড়ি ভাজতেন!"

আমি মুড়ি চিবেববো কি ! আমার মনে পড়ে গেলো, লেশে মাখনদা চিড়েমুড়ি স্পর্শ করজেন না। টোস্ট এবং এগ ছাড়া সকালে অনা কিছুই খেতেন না।

গোলাপী বউদি এবার নিজেই কাসার গেলাসে জল এনে দিলেন। বললেন, "ইওর দাদার ফেভারিট বেলমেটাল-ইন্ডিয়া থেকে বাই এয়ারে কয়েক হাজার ডনার থরু করে পুরো সেট আনিয়েছেন।"
"ইনর্ুুডিং ওয়ান পিতলের ঘড়া।এই দেখনা ওয়াটার কুলারের ওপর বসিয়ে রেথেছি। খুব কদর হয়েছে এখানে, কত মেমসায়েব মে দেখতে আসে তুই ভাবতে পারবি না!"

গোলাপী বউদি এবার আমাকে জিজ্ভেস করল্লেন, "ভার্জিন ব্রাটার ড্রড্রিং ডিজাইন এবং সিক্রেট ভার্সগুলি তোমার জান্ম(హী" নিশ্চয় ?"

আমার তো ধাত ছেড়ে যাবার অবস্থ। "‘র্রোট ইজ ভাটl?" সে আবার কী জিনিস রে বাবা!
 ওদের ইস্কুল থেকেও খুব উুঞ্ঞi দেথিয়েছে-অবসাকিওর রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস সম্বন্ধে ম্যাগাজিনে প্রবক্ধ লিথবে। আমি অবশ্য বলেছি রিলিজিয়াস প্যাকটিস, তবে অবসকিওর নয়। ইন্ডিয়াতে লক্ষ-লক্ষ কুমারী মেয়ে थতি বছর নিষ্ঠার সঙ্গে এসব পালন করেছে। পটনকে লং ডিস্ট্যাক্সে ফোন করলাম, কিন্তু ও হতচ্ছাড়াও কিছু জানে না।"

ড্রহিং ডিজাইন কিচুই জানা না থাকায় আমি शুব লজ্জা বোধ করলাম। গোলাপী বউদি বলনেন, "আমাদের ছোট মেয়ের নাম বিপ্য্যারিণী।" "বিপ্তারিণী নামটা কিছ্মুতেই উচ্চারণ করতে পারে না, বুঝলি," দুঃখ করলেন মাখনদ।। "সবাই ট্যারিনী বলে ডাকে, ডাবে ইটালিয়ান নাম। पूই সাহিত্যিক লোক, এই বিপত্তারিণী ব্যাপারটা ভাল করে ব্যাখ্যা কর তো।"

বিদেশে এ কী বিপদে ফেললে বিপত্তারিণী মা আমার! চাঁকে স্মরণ করে দঃসাধ্য কাজটা ৩রু করে দিলাম। গোলাপী বউদির সর্গে মাখনদাও খুব মন দিয়ে অনলেন আমার লেকচার। তারপর নিজেই বললেন, "এক কথায় বিপতারিণী 2!.नন কমবাইনড লাইফ্ফায়ার-মেরিন অ্যাকসিডে-্ট ইনসিওরেল্ পলিসি।" আমার দিকে তাকিয়ে এবার মাখনদা বলনেন, "তোর বউদির পক্ষে এইটা বোঝা

সহজ-ও প্রুডেনসিয়াল ইনসিওরেন্সে কাজ করতো।"
ওয়ান্ডারফুল ! বিপজ্তারিণীর ব্যাথ্যা তনে মাথনদার শ্ত্রী এবং জ্েেষ্ঠা কন্যা খুশী रলেन।

রাতের খাবার সময় আবার বিস্ময়। টেবিল চেয়ারের ধারে-কাছে গেলেন না মাখनদা। মেঝেতে তালপাতার চাটাই বিছিয়ে দিলেন গোলাপী বউদি। বলনেন, ‘আমাদরর একটা ডাইনিং টেবিল আছে পাশের ঘরে, 'মাকান’ ওটা পছন্দ করে না।"

খাবার আসত্ইই খালি হাতেই ওুু করলেন মাখনদা। কে বলবে, এই মানুষটটই কাটা চামচের ণুণগানে আমাদের সন্গে তর্ক-যুদ্ধ করেছিলেন!
"নিজ্রের আঙুল নিজের মূথে পুরে দিলে খাওয়ার টেস্ট্টু পাল্টে যায় ! কিষ্ত আমার অফিসে ও কর্মটি করবার উপায় নেই।" দूঃঃখ করলেন মাখনদ।।

आমি দেখলাম, গোলাপী বউদি ও মেয়ে খাবার থালায় ডান হাত বাঁ গাত দুই গলিয়েও বিশেষ সুবিধা করতে পারজেন না। গোলাপী বউদি বললেন, "তোমরা প্রত্যেকটি ইন্ডিয়ান এক-একটি ম্যাজিশিয়ার। কী করতে একটি হাতের
 ম্যানেজ করো তা একমাত্র ঈপ্ররই জাননন
"জানিস, ব্যাপারটা হাত-কলমে ম্রৃ্ধ্বীর জন্যে এখানকার টি-ভি সেন্টার আমাকে প্রো্রাম দিত্যেছিন। আমি ব্রীনাম, এর পিছনে *াচ হাজার বছরের
 বুঝলি, শংকর!" মাখনদা মনের্ আনন্দে হাত চাটতে-চাটতে বললেন।

রাতে মাখনদ আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিতে এসে বনলেন, "একটাই আমার দুঃখ থেকে গেলো—তোকে পান ચাওয়াতে পারলাম না। পান এই শহরে দूষ্প্রাপ্য। দোক্তা আনবার উপায় নেই—-কাস্টমসে নারকোটিক বনে সন্দেহ করে।"

বিছানায় যাবার আগে আমার মনে পড়লো এই মাখনদাই বলেছিলেন, "গভরমেক্টের উচিত আইন করে পান খাওয়া বব্ধ করে দেওয়া। ততত ওখু দাঁতের এনামেলের নয়, দেশেরও বারোট বাজছে।"

ভোরবেলায় মাখনদা টেলিফোনে আবার ঘুম ভাঙিয়ে দিত্যেছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তোর লোকাল গার্জেন কখন আসছেন?"

বললুম, "মিস্টার মানকেলো সাড়ে-আটটা নাগাদ আমাকে তুলে নেবেন।"
"यা ওঁর সকেে কিছ্মঢা ঘুরে আয়। বিকেলে আবার ফোন করবো’খন। তোর সঙ্গে আবার দেখা হবেই। দেথি তেমন দরকার হলে ওই মানকেলোর পারমিশন निয়ে नেবো'খन।"

এই পর্যণ্ত বেশ ভালই চলেছিল। কিত্তু তারপরেই গগুগোলের শুরু হয়েছিল। গোলমালের পাগা যে ডেভিড মানকেলো সে কথা বলাই বাহল্য।

বিরাট লম্বা চওড়া চেহারা আটান্ন বছরের মিস্টর ডেভিড মানকেলোর। শরীরের কাঠামোখানা দেখবার মডোই, এবং লম্বায় অন্তত ছ’ ফুট।

ওই চেহারার সজ্গে করমর্দন করবার সময়ে একটু সপ্রশংস দৃষ্টিতে মানুষটিকে আর একবার দেখেছি। তখনই মানকেলো সায়েব হাতে đঁকুনি দিয়ে বললেন, "আশ্চর্য হবার কিছু নেই। স্রেফ প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম। পौচ জেনারেশন প্রোটিন না খেতে পারলে এরকম কাঠামো হয় না।"

কথাগুল্লোর মধ্যে একটু ধাক্কা ছিল। মনে হলো মানকেলো সায়েব আমাকে মরে করিয়ে দিচ্ছেন, "তোমাদের দেশে তোমার বাবা, তোমার ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দার বাবা কেউ প্রোটিন খেতে পায়নি।"

মানকেলো সায়েব ধরেই নিয়েছেন ইভ্ডিয়ান সব লোক রোগা-রোগা এবং তাদের হাড়গোড়গুলো পাটকাঠির মতো। মানকেলো বললেন, "টি-ভিতে আমি ইন্ডিয়ান চাষীদের ছবি দেখেছি, আহা ভেরি সিষীলি। ওইরকম লিকলিকে চেহারায় তারা গুরুতর পরিশ্রম কর্রেে কী কক্কি? যদি কোনো ইন্ডিয়ান কাজ্জ
 বাবাকে—প্রোটিন অভাবে চেইন রিন্রিক্শশন!"

মানকেলো সায়েবের মহড়া নিক্ষী পারে এমন তাগড়াই ইশ্ডিয়ান যে হাজারহাজার আছে একথা বলবার অর্গই ভদ্রলোক মুখ থুনলেন। "তুমি তো সিটি অফ ক্যালকাটা থেকে আসছো, ডুমি ঢো এই রোগা হাড়ের ব্যাপারটা স্পেশাল্নি জানবে।"

কেন রে বাবা! কলকাতা থেকে এসেছি বলে, ভঞ্মস্বস্থ্য শীর্ণ ভারতীয়দের সম্বক্ধে আমার বাড়তি জ্ঞান থাকবে কেন ?

মানকেলো হেসে বললেন, "এই যে আমাদের আমেরিকান নেশন এজো বড়ো কেন ?"

মাथা দুলকে উত্তর দিতে গেলাম, "প্রচুর জমিজায়গা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ্ আছে তোমাদের, সেই তুলনায় লোকজন অনেক কম, তাই ফেলে-ছড়িয়ে খেয়েদেয়েও তোমরা বড়ো হচ্ছো।"
"ওয়ার্লডের বেশীর ভাগ নন-আমেরিকানের এই ধারণা। কিষ্ত্ সেন্ট পারসেন্ট ভুল। আশা করি, নিজের চোথে ছুমি কিছ্রাঁ দেথে যাবে!"

আমেরিকার গ্রেটনেসের কারণটা এবার ব্যাখ্যা করলেন কট্টর স্বদেশী মিস্টার ডেভিড মানকেলো। তিনি বললেন, "আমরা বৈজ্ঞনিক পচ্থায় চলি। আমরা মতামতে বিশ্ধাস করি না, আমরা নির্ভর করি তথ্যের ওপর। কোনো-কোনো দেশ

ম্রেফ থিঞরির ওপর নির্ভর করে পিছিয়ে যাচ্ছে ওনেছি।"
মিস্টার মানকেলো অগাধ আশ্মবিশ্বাসের সক্গে বললেন, "এই যে রোগারোগা হাড়ের কথা বললেন, এটা মনগড়া মতামত নয় ! তুমিও তো বুঝতে পারছে, आমি অন্দাজে ঢিল ছूঁড়ছি ন।। আমার এক বক্পুর বায়োনজিক্যাল দোকান আছু-তার কাছেই অনলাম, তোমাদের ক্যালকাটা খুব বড় এশ্সপোর্টার। পৃথিবীর বেখানে যত নরককাল দরকার হয় সব ওখান থেকে একচেটিয়া সরবরাহ হয়। বছরে কয়েক শ নরকক্কাল নাড়াচাড়া করতে হয় আমার «্যেন্ভকে, কিষ্তু সব কাঠির মতো রোগা-রোগা ! কলকাতার নাগরিক হিসেবে তুমি তো এ ব্যাপারে আমার থেকে অনেক ভাল জানবে।"

মানকেলো সায়েব আরও বললেন, "যখন টি-ভিতে দেথি কিংবা খবরের কাগজে পড়ি আমাদের দেশ সম্বন্ধে বইইরের লোকেরা বিশেষ কিছু জানে না তথন খুব দুঃখ হয়। শেষ পর্যন্ত ঐই স্বেচ্ছাসেবার কাজ নিয়েছি। বিদেশ থেকে আসা লোকদের হাত-ধরে আমাদের উন্নতিটা দেথিয়ে দেবো, বুঝিষ্যে দেবো কেন ইউ-এস-এ সব দেশের আগে রয়েছে।"

 প্রথম ভারতীয় যার সঙ্গে আমার কথাব্পু ?লো। यদিও সত্যি কথা বলতে কি


ব্যাপারটা আবার শুলিয়ে ৷। মিস্টার মানকেলো বলেলেন, "ওই যে
 দেখেছি। কনকাতা থেকে জাহাজে পাঠনো।"

আমার সর্গে দোকানে কফি পান করে সায়েব নিজেই দাম মেটালেন। আমাকে কিছুতেই পয়সা বের করবার সুযোগ দিলেন না। বললেন, "আমি তোমাদের দেশের বিদেশিমুদ্রা সমস্যা সম্বন্ধে পড়েছি। প্রতিটি ডলার সযত্রে রক্ষা করা তোমাদের উচিত!"

আমি বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। সায়েব আমাদের দেশ সম্বন্ধে আরও কি কি পড়েছেন তা ভগবান জানে ! আমি সে-সব কম্পনা করে শিউরে উঠছি।

মানকেলো সায়েব আমকে বিরাট মোটর গাড়িখানা দেখলেন। বললেন, "আমরা বিগ নেশন, বিগ পিপল, আমাের মনও বিরাট। তাই বড় মোটর গাড়ি ছাড়া আমাদের চলে না।"

সায়েব আমাকে প্রায় জোর করে গাড়ির পিছনের সীটে ঢুক্যেয়ে দিলেন। বললেন, "এর বিশেষप্বটা লক্ষ্ণ করছো? ওয়ে পড়ো।"

শুয়ে পড়ে, সায়েবের নির্দেশে পা ছড়িয়ে দিলাম। "এবার বুঝতে পারছো

নিশ্চয়!" সায়েবের নুথে একগাল হাসি। "প্| ছড়িয়ে দিয়েও জায়গা রয়েছে। এর নাম আহেরিকান অটো ! নিজের গাড়িটাও নিজের বাড়ি, তুমি কেন পা ঔটিয়ে শোবে? হাজার হোক পা তো তোমারই !"

এই বড় গাড়ি সম্বক্ধে आমি একটা ওজব ওনেছিলাম। आমেরিকন মহিলাদের চুলের ম্ষতি হয় বলে एড-খেলা গাড়ি উঠে গেলো এবং খরের বাইরে যুবক-যুবতীদের একাণ্ত শ্যা-সুখের প্রয্যোজন মনে রেখেই বড় গাড়ি সৃষ্টি হলো। কিস্তু মিস্টার মানকেলো আমাকে সে প্রপ্ম তুলবার সময়ই দিলেন না।

পরবর্তী প্রশ্লে তিনি আমার মাথা ঘুরিয়ে দিলেন।"ইভ্ডিয়াতে ঢুমি কি এখনও বুলক কার্টেই যাতায়াত করো?"
"গোরুর গাড়িতে? আমর!"’ আমার কান লাল হয়ে উঠতো।
মানকেলো আমার মুখ-চোথের অবস্থ দেখে একুু অপ্বস্তিতে পড়ে গেলেন। বनলেন, "তোমাদের দেশে দেড় কোটির বেশি গোরুর গাড়ি আছে পড়নাম। মজুর খাটবার জন্যে কোটি-কোটি বলদ আছছ।" আমার আফ্রবিশ্বাস চাছা করবার জন্যেই মিস্টার মানকেলো এবার অভিনন্দন জাল্গন " "্নগাদুলেশন। ঘেটে-খাওয়া বলদের সংখ্যায় তোমরা যে ওয়ার্ঝ্র্ট্র ফাস্ট তা আমার আগে জানা ছিল না।"
 কোথাও নেই।" মিস্টার মানকেল্লোর্র-একটি ঘবর ছাড়ছেন, আর আমার স্বদেশী মেজাজ খাটা হয়ে উব্শক্র্র
"বাঁদরেও তোমরা ওয়ার্লড निডার।" ওনিয়ে দিলেন মিস্টার মানকেলো।
সায়েবকে সহজে ছাড়বো না। ওই গোরুর গাড়ির ব্যাপারটা আমাকে ফয়্যসালা করতেই হবে।

সায়েবকে বলেই ফেললাম, "আপনার জেনে রাখা ভাল আমি রোজ মোটর গাড়ি চড়ে আপিচে যাই এবং সেই গাড়ি আমার শ্বஸেরবাড়ির টাউনে তৈরি হয়।"

বার-বার ফ্ষমা চাইতে লাগলেন মিস্টর মানকেলে।। "তুমি বিদেশিনী বিয়ে করেছে ত আমাকে কেউ বলেনি। তোমার ওয়াইফ ইংলিশ, ইটালিয়ান, জার্মান, সুইডিস, জাপানিজ না অমেরিকান?"

কোন দুঃてে আমার ওয়াইফ বেজাত হতে যাবে! ‘‘ী ইজ ভারতীয় এবং আমাদের হিন্দুস্থান মোটর গাড়ির মতোই শতকরা একশ ভগগ স্বদেশী। উভয়েই ハেড ইন কোন্নগর, ডিসট্রিকুট হগলী, ওক্যেস্ট্রেঙল, ইভ্যিয়।"

মানকেলো সায়েব খুব লজ্জা পেলেন। বার-বার ক্ষমা ঢাইতে লাগলেন।"এই জনৌই পরস্পরের মধ্যে জনাশোনা হওয়া প্রয়োজন। আমকে পীস কেরের এক ছেকরা বললো, পौঁচ হাজার বছরের মধ্যে তোমাদের গোরুর গাড়ির কেনো

ডিজাইন চেঞ্জ হয়নি" এবার কোনো রিস্ক নিলেন না মিস্টার মানকেলো, জিঙ্⿰েস করলেন, "তোমাদের সুপ্রাচীন সভ্যত-তোমার মোটর গাড়ির মডেল ক’হাজার বছরের পুরনো?"

রাগে মাথার চুল ছিंড়তে ইচ্ছে করছে। বললাম "মিস্টার মানকেলো, হাওয়াভরা টায়ার এবং হাওয়া-গাড়ি তো এই সেদিন আবিষ্ষার হলো। এইড়িন নাইনটি ফোর না নাইনটি ফাইভে প্রথম মোটর গাড়ি আপনাদের লেশ থেকে আমাদরর দেশে গেলে।"
"আআর বলতে হবে না, বুব্রে নিয়েছছ", অপরাধ স্বীকার করে নিলেন মিস্টার মানকেলো।

আমি ঋুঁকি নিলাম না। জানতে চাইলাম, "কী বুঝলেন?"
"সোজা অж—তোমাদের মোটর গাড়ি এইট্রিন নাইনটি ফাইভ মডেন থেকে ব্যাকডেটেড হতে পারে না।" সায়েব আবার আমার মাথা ঘুরির্যে দিলেন। কিস্ুু আমি হান ছেড়ে দিলাম, প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ করবার মতো ফমতা আমার নেই।

গাড়ি চালাতে-চালাতে মানকেলো সায়েব ব্ক্ধోণীন, "আমাদের দেশে ঘখন


 পারবে।"

आমার এসব উন্নতির কথ্থ জানা ছিন না, তাই আগ্রহের সর্গে দেখলাম। কিস্তু সাশ্যেব তাতেও সষ্ঞুষ হলেন না। বনলেন, "সব নোট করে রাখো, ইব্যিয়াতে ফিরে সবাইকে গब্প শোনাতে পারবে।"

মমৃণ কংক্রিটের রাস্তা ধরে গাড়ি চলেছে--রাস্তা তো নয় যেন শোবার ঘরের চকচকে মেঝে। তারিফ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মানকেলা মেজাজ খারাপ করে দিলেন। জিঙ্ঞেস করলেন, "তোমাদের ক্যালকাটার রাঙ্তার অবস্থ কী রকম?"

আমি প্রপটট না শোনার ভান করলাম—যেন দুপাশের দৃশ্য দেখতে-দেখতে आমি র্দুদ হয়ে আছি। সায়েব আবার জিজ্ঞেস করলেন, "রাস্তায় बাঁড়ের লড়াইয়ের ছবি এনেছে নাকি তুমি? আমার কয়েকজন বক্রু সম্প্রতি স্পেনের বুল ফাইট দেথে এসেణে, তারা ওনেছে ক্যালকাটায় স্ট্রীট-বুল ফাইটিং নাকি আরও উও্জেনাপ্র্ণ। আরও বিপজ্জনক!"

ভগ্গে দেশ থেকে কোনো ছবি আনিনি। আননে কী অবস্থ হতো আমার!
মানকেলো সায়েব এক দোকানের সামনে গিয়ে গাড়ি থামালেন। বললেন,
"এটাও দেখে নাও, দেশে ফিরে গিয়ে গপ্রে করতে পারবে। আলিবাবার স্টোরিতে চিচিং ফাকেের কथা তনেেেে এবার আমেরিকায় ব্যাপারটা দেথে যাও।" সত্যি অাজ্জ্রব বাপাপার। দোকানের কাঁচের গেটের সামনে দাঁড়াতেই দরজা আপনা থেকে খুলে গেলো। মানকেলো সাল্যেব আমার মজো দেহাতিকে এই সব জিনিস দেথিয়ে খুব আনন্দ পাচ্ছেন।

আমার বিস্ময় বৃদ্ধির জন্য তিনি বনলেন, "ভাবছে কোথাও কোনো গেট্যান লুকিয়ে আছে এবং আমাদের দেথেই দরজা খুনে দিচেে ! মোটেই তা নয়-এসব সায়েপ্েের বাপার এবং নিশ্চয় ওনে থাকবে বিষ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যযয় আমরা ওয়ার্নডের সবার থেকে অন্নে এগিয়ে আছি।"

মানকেলো সায়েবের এই দাবি আমি অনেক আগেই মেনে নিয়েছি। কিষ্তু তবু সায়েব ছাড়বেন না। ওজন-পেসিনের মরো একটা যস্তর দেখিয়ে বললেন, "ওর ওপর পা তুলে দাও।" নির্দেশ মান্য করলাম। সায়েব তথন একটা পঞ্চাশ সেন্ট মুম্র দিলেন যন্তরকে। অমনি কোথেকে একট। বৈদ্যুতিক বুরুশ্৷ এসে আমার জুতো ঝেড়ে দিলো। আমি নেমে পড়ছিলাম, ক্বিষ্ত সায়েব ইপ্তিতে বারণ
 দिलো।

গर्বের হাসি হাসলেন মানকেলো স্ধ্ধ্পি। বললেন, "কোন্ দেশে বেড়াতে এসেছে বুঝতে পারজো?"
 কাড় হয় তাহনে বড়-বড় শহরে কী চলে ভেবে আমার মাথা খারাপ হবার जবস্श!

ইলেকট্রিক লিফ্টের কাছে গিত্যে সায়েব বললেন, "এর নাম লিফ্ট্""
आমার এবটু দুঃখ লাগলো। সায়েব ভেবেছেন কী? आমি লিফ্ট্ও দেথিনি!
মানকেলো সায়েব এবার বড়দা-স্টাইলে ভরসা দিলেন, "גন খারাপ কোরো ना, এসব জিনিস একদিন পৃথিবীর সব দেশেই যাবে—ওצু একশ দেড়শ বছর সময়ের প্রশ্ম।"

সমস্ত দিনই এইভাবে চললো। বলবার কিছুই নেই-পড়েছি যবনের হাতে यানা থেতে হবে সাথে!

সন্ধ্যেবেলায় মাখনদা টেলিফোেে খবর করলেন। সংল্⿰িপু বিবরণ তনেই ஸিনি তেলে-বেওনে জুলে উঠলেন। বললেন, "মনে রাখিস নিজের দেশকে তুলে প্গার চেয়ে বড় কাজ তোর এখানে নেই। কখনও কোনো অন্যায় সঘ্য করবি -॥- মুখের ওপর ফ্টাফট উত্তর দিয়ে দিবি।"

টেनিফ্যেনননই দু’একটা নমুনা ऊনতে চাইলেন মাখনদা। ব্যাপারটা তিনি মোটেই হাল্কাভাবে নিচ্ছেন না।

आমি বললাম, "মাখনদা, মানকেলো সায়েব জিজ্জেস করলেন, তোমদের দেশে এতো প্রোটিন্নের অভাব, ওয়ার্লডের সেকেন হায়েস্ট নাম্বার গোরুব্দাছর তোমাদের রয়েছে, অথচ বীফ খাও না কেন ?"
"ডুই নিশ্চয় মুখ বুজে আক্রমণটা হজম করে নিত্রেছিসস," টেলিফোনে एক্কার ছেড়েছিলেন মাখনদা।"তোর প্রথমেই বলা উচিত ছিল, আমাের দেশের ঋষিরা লিখেছেন, আপরুচি খানা।"
"মাখনদা, ওढা বোধহয় কোনো মোগল-রসিকের উজি—কৌপিনধারী উপবাসী ঋষিরা কি খানাপিনা বা পরনা নিয়ে ওই ধরনের পাবলিক বিবৃতি मिजেন?"
"আলবৎ ঋষি। অ্ঞনী-ওুী ঋষিরা মোগলদের থেকে কম যেত্ন না," মাখনদা আমাকে সাহস যোগালেন।
"श্যা শংকর, তোকে যা বলছিলাম, সায়েবের কাচ্র প্রথম জবাব, আমরা শালা


 পাবলিক গোরু খায়, তারা মুসলমার্木斤 সবাই বীফ্ থেতে আরষ্ করূে্রে বলদ, দুষ দেবার মতো গোরু জর একটিও থাকবে না। ছ নম্বর..."

আমার এবার ভয় হয়ে গেলো। "মাখনদা, এতোক্ষণ টেলিফোন এনগেজড থাকমে নাইনে গোলুমাল হবে না? ক্রস কানেকশন হবার ভয় থাকবে না?"
"সে আবার কী? ক্রুস কানেকশন, नো ডায়াল টোন, ঘড় ঘড় আওয়াজ হওয়া, ডায়াল করনে খট খট থটা এসব টেলিফোন-রোগের কথ্া এদেশের কেউ জান না। ইুব সাবধান, ইভিয়ান টেলিফোনের এই সব কथা ভুলেও এখানে ঢুলিস না।"

মাখनদা आমার অবস্গ আন্দাজ করে টেলিযোন ছেড়ে মিনিট পনেরোর মধ্ধেই এসে হোটেলে হাজির হলেন। স্বদেশের জন্যে এমন ভালবাসা দেশের घধ্যে আজকাল নজরেই পড়ে না। দেশকে ঠিক মতো ভালবাসত্ত হলে প্রত্তেকেরই একবার বোধহয় বিদেশে যাওয়া দরকার।

মাখনদার যে অনেক কাজ, তাঁর সময়ের যে অনেক দাম, তাঁর ন্ত্রী ও মেয়েদেরও যে তাঁর সময্যের ওপর দাবি আছে, এসব আমার অজানা নয় । কিষ্তু

তিনি সব কিছ্ম লো-তোয়াকা করে দেশের লোকের কাছে চলে এসেছ্নে।
মাখনদা জানতে চাইলেন আমার সারদিনের কর্মবৃভান্ত। বললাম, "এథটা ইক্কুলে গিশ্রেছিলাম, খুব আদরयত্দ করলো। তবে ছোট-ছোট ছেলেরা সব রেড ইভিয়ানদের মতো ড্রেশ করে এসেছিন। আমারে দেথে তারা এবদু হতাশ হলো, জিঙ্⿰েস করতে লাগলো কেন আমি জাতীয় পোশাকে জসিনি। ఖুব ভুল হয়ে গেলো মাখनদা, ডজন-খানেক భৃতি পাক্জাবি সজ্গে আनা উচিত ছ্লি।"

মাখনদা আমার চোখ शুলে দিলেন। "ওরা তোর খুতি পাষ্যাবি দেখতে বায্য নয়-ওরা ভেবেছে, ঢুই একটা জ্যান্ত রেড ইঠিয়ান ! তোকে যে ওয়ার ডাপ্সিংএ নামিয়ে দেয়নি তাই ভাল।"

পরবর্তী অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করলাম। "মেয্যেদের অক হাই ইস্কুলে গিয়েছিনাম। তেরো-চোদ্দ বছরের টিন্ণজ গার্নদের ভিয়ে হন বোঝাই—তিন ধারণের জায়গা নেই। সবাই হু করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ভাবষানা এমন, যেন আমি মসলখহ থেকে এসেছি।"

মাখनদা আমার মুখের দিকে তাক্ষ্যে আছ্নের আমি বললাম, "ध্থপম


ইস্মুলের দিদিমণিও স্বীশার করলেন, গু রেরে রেকর্ড গ্যাদারিং-সভায়
 মাত্র পौচটি মেয়ে উপস্থিত ছিল।"

মিস্টার মানকেলো আমার বসেছিলেন। তিনি আযাকে কানে-কানে
 হেড মিস্ট্রেসকে দিয়ে দিয়েছি।"
"তোর সম্বক্ধে সায্যেব কী বনলো রে বাব! !" চিত্তিত হয়ে উঠলেন মাথ্নদা। "বোধহয় বনেছে রবিশকরের ভ্রাদার, তোরఆ শংক্র নামটা রয্রেছে তে।"
"শেষ পর্যণ্ত তননুন মাখনদা," আমি কাতরভাবে নিবেদন করনাম।
হেড মিস্ট্রেস মিসেস এলিশন এবার উঠে দাড়ালেন। বললেন, "মেয়েরা, অজকের এই মিটিংয়ের ব্যাপারে তোমরা যা আখ্র দেখিয়েছছ তার অর্ধ্ধে আগ্রহ यদি প্রতিদিনের পড়াশোনায় দেখাও তা হলে তোমরা অনেক এগিয়ে যাবে।"

থিলখিল, কিশোরী-ছাসির বন্যা বইলে।।
" মেয়েরা", আবার আরশ্ভ করলেন মিসেস এনিশন। "তোমরা সবাই দশএগারো বছর বয়স থেকে বয়<্রেন এবং ডেটিং নিয়ে বাঙ্। ঢোমাদের ধারণা, সমख্ত পৃথিবীটiই এইভাবে চলছে। তোমাদের যদি বিশ্ধাস না হয় এই ইভিয়ান



বিয়ের রাতে। তার পরে লেনি ইয়ারস কেটে গিয়েছে।"
"কত বছর?" মেয়েরা তারস্বরে জানতে চাইলো।
"অনেক বছর," উত্তর দিলেন মিসেস এলিশন। "তবু এথনও এ্দের ডাইভোর্স হয়নি। এঁরা ঘাপিলি ম্যারেড।"
"মাখনদা, প্রত্েেকটি মেয়ে আমাকে এমনভাবে দেখতে লাগলো যেন মঙ লগ্রহ থেকে নতূন কেনো নিদর্শন এসেছে।"
"झ্ম্", বিরক্ত হয়ে উঠলেন মাখনদা। "ইভ্যিয়ান সোসাইটির বিবাহিত জীবনের পবিত্রত সম্বল্ধে তোর কিছ্ বলা উচিত ছিল। আমাদের মেয়েরা যে এখনও কত নিষ্পাপ, কত পলিউশন-ফ্িি তা তোর ব্যাখ্যা করা উচিত ছিন।"
"ব্যাখ্যা করবো কী মাখনদা? একটা মেয়ে তেে তখন আমর বউয়ের জন্যে খুব দুঃখ করছে-পুওর মিসেস শংকর। ভদ্রমহিলা জানতেই পারলেন না লাইফট্ট कী!"

এমন সময় মানকেলো সায়েবের টেলিফোন এসে গেলো। "হাই! শংকর, কो रলো, এখনও ঢুমি এলে না? आমরা তোমার জন্য অপেশ্মা করছি।"

 বললেন, "তোমার বন্ধুকে ফোনটা দাও্রু

जালই হলো, মাখনদাও আক্রু সল্গে চললেন। মানকেলো সায়েব ওঁকেও সাদর নিমন্তণ জানিয়েছেন। মাখনিদাকে বাড়িতে ফোন করে ক্ষমা চাইতে হলো। আগামী কাল ভোরে ওঁর অফিস। তবু তিনি আমার সঙী হলেন। কারণ আমাকে একলা পেয়ে ইন্ডিয়ার আর-এক দফা ফতি হোক তা মাখনদা কিছ্ৰতেই সহ্য করবেন না।

গাড়িতে যেতে-যেতে আমি মিস্টার মানকেলোর কথা ভাবছি। মাখনদাকে জিख্⿰েস করলাম, "সাদা সায়েবের নাম কেলো হলো কী করে?"
"পয়সাকড়ি, প্রভাব-প্রতিপত্তি হলে এদেশে সাদা-কালো সবারই সমান দেমাক হয়।" মাখনদা আমাকে সাবধান করে দিলেন। তাঁর চিত্তা তখন স্বদেশ সম্পক্ক। বললেন, "মনকেলো यদি বাড়াবাড়ি করেন তাহলে আজ যোগ্গ শিক্পা দিতে হবে।" মাখনা তো ইভ্ডিয়াতে নির্বিবাদী মানুষ ছিলেন, কিদ্তু আজ তাঁর গলায় যেন সস্র্রাসবাদীর সুর।

তিনি বললেন, "আজ কিদ্ত ইভিয়াকে ওপরে তুলতেই হবে। যে-করে হোক বুঝিয়ে দিতে হবে সব ব্যাপারেই সায়েবরা এগিয়ে নেই।"
"সেটা কী করে হবে ?" আমার চিত্তা বেড়ে যায়। "একমাত্র জনসংখ্যা ছাড়া

সেরকম আর কোনো বিষয় আছে?"
"সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে", মাখনদা নিজের কর্মপদ্ধতি স্থির করে নিচ্ছেন।" "তদের মুখে চুনকালি দেবার মতো বিষয় নিশ্চয় আমাদের আছে। শোন্ ত্রেন প্রয়োজন হান্ত, তুই চুপ করে যাবি, তোর নাম করে আমিই মুখ খুলবো। জন্মভৃমির নুন তো আমাকে একদিন শোধ করতেই হবে।"

দরজার কলিংবেল টিপতেই মানকেলো সায়েবের ভৌতিক কষ্ঠস্বর ওনতে পেলাম। "शালো, শংকর ?"

আমা উত্তর পাবার কয়েক মূহূর্ত পরেই দরজ খুলে গেলো অথচ কেউ নেই। অনেক দূরে মিস্টর মানকেনো দাড়িয়ে আছ্নে। অভভর্থনা জানিয়ে বनলেন, "এখানে সব অটোমেটিক ব্যাপার। বোতাম টিপে দরজা খুলে দিলাম।"
"यদি আমি না হয়ে অন্য কে৬ হতো তা হলে তো বিপদে পড়ে যেতেন!"
" মোটেই নয়," মানকেলো আমাকে বোঝালেন। "তার কারণ, ঐইখানে সি-সি-টি-ভিতে তোমার ছবি আমি দেথে নিয়েছি। ক্লেজড সার্কিট টেলিভিশন!"
"অ্যা! ! এ যে ময়দানবের পুরী!"
 ধলঘঘর থেকে আমার T্ত্রী দেখতে পাজ্থ্প্গ এখনই তিনি নেমে আসবেন।"

 সা্রপাতির অভাবে খুব ডূগতে হয়।"

মাখনদা গোড়া থেকেই রেগে আছ্নে। বাংলায় ফিসফিস করলেন, "বল না, આমাদের অনা যস্ত্রপাতি আছে। অন্ততঃ এখনকার মঢো মান রক্ষে হোক।"

আমার মুখ খুললো না। ভরসক্ষেবেলোয় ক্চাচা মিথ্যে কথা বनि কী করে?
মিস্টার মানকেলো তত্ষ্ষণে তাঁর বাড়ি দেখাতে ওরু করছেন। "শশককর এর -||ম ইলেকট্রিক খ্রাইভার। বোতাম টিপলেই সব কিছू মশলা ুড়ো হয়ে যায়। এই অ্যটটচমেন জূড়লেই মাংস হয়ে যায় কীম!"

আমার চস্কু বিস্ফুরিত এবং আমর়া গ|ইয়া অবস্থা দেথে মাখনদা বেশ「4!

সায়েব কিষ্টু আমার ছানাবড়া চন্কু দেখে খূব সজ্ঠুষ্ট। বললেন, "এই ঘরে ৬.৩৯ রকম ইলেকট্রিক য়্রপাতি আছে! সব অটোমেটিক।" ইলেকট্রিক ছুরি, ু!লকট্রিক হাডড়ি, ইলেকট্রিক ব্টি আরও কত कী সব! আমার মাথা খারাপ হয়ে川

আমি বোকার মতো বলে ফেলললাম, "ঢুরি, বঁঁি, দা, শিলা-নোড়া ইাড়ি-কঁড়া

সবই আমাদের আছে-কিষ্ু কোনোটই অটোমেটিক নয়। প্রত্যেকটির পিছনে বড্ড মেহনত করতে হয়।"

এই ধরনের উত্তরই যেন মানকেলো সায়েব প্রত্যাশা করেছিলেন। সগর্বে বললেন, "দেথে যাও সব-ফিরে গিত্যে তোমার ফ্রেন্ভদের বলতে পারবে। ফাইভ থাউজেভ ইয়ারসে তোমরা ঢো কিছুই চেঞ্র করোনি।"

এবার বাথরুমের দিকে নিয়ে গেলেন মিস্টার মানকেলো। ওরে সর্বনাশ ! কল घরেও কজো রকম্মে কলকজা। সায়েব বললেন, "তোমাদের দেশে দাড়ি কামানোর সরজামের খুব অসুবিধে বোধ হয়। আমার এক বেস্ড ডেমির রিপাবলিক-ডে-প্যারেডের ছবি তুলে এনেছিল-দেখলাম সমঙ্ভ সৈন্যদের দাড়ি। সন্গে অবশ্য ম্যাচিং হেডগিয়ার রয়েছে যার নাম পুগরি।"
"পুগরি নয়, সাহেব, পাগড়ি।"
"আই ब্যাম সরি, তা তুমি এই মেসিনে অটোমেটিক দাড়ি কামাতে পারো।"
 ইলেকট্রিক জিনিস গালে ঠেকিয়ে বৈদ্যুতিক শক গখতে রাজী নই। "এদিকওদিক একদ্ম-আধ্দ লিক থাকলেই ইলেকট্রিক (ক্ঠোর না ইলেকট্রিক ডেস্ট্রয়ার বোঝা যাবে না!"

 ইলেকট্রিক কম্বল গায়ে দেবে ক্রেঁাকে নিয়ে রাত্রে আমার রীতিমত সমস্য, কারণ आমার বাড়িতে ইলেকর্ট্রিক কম্বল ছাড়া কম্বলই নেই!"

কী সব দেখছি বাবা! হয়তো এখনাকার লোটাও ইলেকট্রিক। মাখনদা বাংলায় সাবধান করে দিলেন, "এথানে কেউ লোটl ব্যবহার করে না, তুই আর বাইরের লোকের সামনে আমাদর ইজ্জত ডোবাস না।"

সায়েব এবার দেখালেন, ইলেকট্রিক নুথ-ব্রাশ। পাছে আমি সন্দে করি, তাই মেশিনটা চালু অবস্থায় একটু ব্যবহার করে নিলেন।

ইলেকট্রিক-দাঁতন রেথে সায়েব হাত ধু<়ে নিলেন। কিস্তু গামছা বা তোয়ালেতে হাত মুছলেন না। একটা পাইপের সামনে হাতদুটো নাড়তে লাগলেন। आমি বোকার মতো জিজ্েেস কর্লাম, "মিসেস মানকেলো হয়তো ধোয়া তোয়ানে দিতে তুলে গিয়েছ্নে!"
"নো নো! এটা হলো অটোমেটিক তোয়ালে—সামনে হাত ধরলেই গরম হাওয়ায় শুকিত্যে যাবে।"

আরও দু-খানা কল দেথিয়ে দিলেন মিস্টের মানকেলো। একখানা অটোমেটিক ডিশওয়াশার—"এঁটো বাসনপত্র ভিতরে চুকিয়ে বোতাম টিপে দাও। বাকি বাসন

মাজার কাজ মেশিনে হবে।" আর একখানা অটেমেটিক কাপড়-ধোলাই কল। ইলেকট্রিক-ধোপা বলা চনতে পারে। এসব জিনিসের কথা কস্যিনকালেও কষ্গনা করিনি।

মানকেলো বনলেন, "এই মেশিন থাকলে বর্ষাকালেও ডোন্ট কেয়ার। এই মেশিন ఆষু কাপড়ই কাচে না, দশ মিনিটে ভিজে কাপড় একেবারে ওনো খটখটে করে দেয় !" মিষ্টি হাসি দিয়ে সায়েব তার্র বিজয়-১্টদ্ধত্য চাপা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন।

আমি একেবারে ভ্যাবাচাকা থেয়ে যাচ্ছি-সুন্দরবন থেকে প্রথম কল্লকাতায় এলেఆ লোকে বোধহয় এমন খাকা ঘায় না।

মাখनদা কিষ্ঠ মোটেই খুশি হफ্ছেন না। उु্্ধ বাংলায় आমাকে বললেন, ‘অহাভারত বা রামায়ণে তেে অনেক আধুনিক জিনিসের বর্ণনা আছছ। ఆথানে এই বৈদ্যুতিক-ধোপার মভো কিছু নেই ?"

আমি মাथা হুলকে বললাম, "উড়স্ত পুষ্পকরথথর কথা আছে। কিক্ট এইসব আজব যক্র্রপাতি সম্বক্ধে রামায়ণ মহাভারত সম্পুর্ণ নীলব। সীতার সংসারে এবটা ডানলপিলো বা একটা <্রিজিডেয়ার পর্যস্ড ছিল্ল



"কোনো চিত্তা নেই"" আআ করলেন মিস্টর মানকেলো। "ওখানেও ঊটৈাে্যেট্ক মেশিন আছে- खৌন তুলে মেশিনই জিজ্মেস করে নেবে কে কथা বলছেন, তারপর রিকোক্যেস্ট করবে, আপনি পরুম, মিস্ট্র মানকেলো এখনই अসছ্ন।।"

এ্র্য! ভৃতকে বাড়িত্ত মাস-মাইনের চাকরি দিয়েছেন নাকি মিস্টার মাকেলো?

আবার মুচকি হেসে সায়েব রসিকতা করলেন, "এই টেনিযোন অপারেটর!.মশিন তোমাদের দেশে নেই?"

মানকেলো সায়েব এবার টেলিফোন ধরতে চলে গেলেন আর সেই অবসরে ચ|ચनদা রাগের চোটে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন।

নিকট্বর্তী ফোম রবার গদিতে বসে পড়লাম আমরা। অপমানে ঘেমে
 -1.4 রেড়ে下ে। কিষ্ব অতিদর্পে হত নকা"
¢কল্ট এটা লক্না নয়-ইউ-এস-এ। যুগটাও বিংশ শতাক্לী, রামায়ণের কাল -৷। এ যুগে অতি দর্পে কিছू হয় না, বাং সম্মান আরও বেড়ে যায়। কিষ্ঠু মাখনদা

आজ দর্পহারী ইঙ্ডিযান মধুসূদনের ভুমিকায় অভিনয় করতে বদ্ধপরিকর।
"‘ধৈর্যের শেয সীমায় এসে ‘পপৗঁছেছি আমি। এবার যা-হয় হবে, আমি সায়েবকে শিশ্ষা দেবো, সায়েবকে বুঝিয়ে দেবো ইভ্ডিয়াকে নিয়ে রসরসিকতা চলবে না।" মাখনদার স্বদেশী রক্ত যে টগবগ করে ফুটছে তা বুঝ্তে পারছি।

মাখনদা বললেন, "শোন। এবার ওই সায়েব তোকে অটোেেটিক ঘড়ি, জুতে, ইলেক্র্রনিক চশমা, ফাউন্টেনপেন এটসেটরা আরও কত কি দেখাবার মতলব ভাঁজছে কে জানে। তুই কিজ্টু ঘাবড়ে যাস না।"
"আমার আর ঘাবড়াবার বাকী কি আছে, মাখনদা ? ইউ-এস-এ এনে এগিশ্রে আছে জানলে আমি এখানে আসতামই না। এতে প্রগতি আমাদের সহ্য হয় না। আমাদের পক্ষে বিলেতই ভাল।"
"তুই ওসব কথ্যা মুখে আনিস না, শংকর। তোর মাথনদা তে এখনও মরেনি। আমার এখনও সৌই পুরনো শিখ-পাঙাবী পলিসি-শির দেবো তবু শরম দেবো ना!"
"মাখনদ!"" আমি কাতরভাবে আবেদন জনালায "পরিস্থিতিটা আমার ভাল মনে হচ্ছে না। চলুন আমরা বরং ফিরে যাই। যাব্ব্ধ) খাগে বলে যাবো, আমাদের
 তোমাদের দেশে জন্মায়নি।"
"ওসব বড়-বড় নামে চিড়ে ভ্রিজুঁ না রে।" নিজের অভিজ্গणা থেকে
 অপমান করতে হবে।"

কী যেন ভেবে নিলেন মাখনদা। তারপর বললেন, "শোন, এবারে সায়েব যা দেখবেন যা বলবেন, पুই সঞ্গ-সন্গে উত্তর দিবি এর থেকে অনেক जাল জিনিস ইল্ভিয়াতে আছে। তারপর আমি দেখছি।"

আমি এবদুও সাহস পাচ্ছি না। "বদ্ড মেথডিক্যাল জাত এই আমেরিকানরা। यमि পুরো বিবরণ জানতে চায়? তাহলে যে সর্বনাশ হবে মাখনদা।"
"মিস্টার মানকেলো তো ইভিয়ার সবকিছू মুখञ্ত কর্রে বসে নেই।" অভয় দিলেন মাখनদা।

তবू আমার প্রয়োজনীয় সাহস হচ্ছে না।"মিথ্যে কথ্থা বলে ধরা পড়ে গেলে তার থেকে অপমান নেই। বিণেষ করে এই ফরেন কানট্রিতে।"
"আঃ," চাপা বকুনি লাগলেন মাখনদা। "অ্যামবাসাডর-এর ডেফিনিশন ऊनिসनि?"
"ওনেছি বৈকি। ফোর্টিন হর্স পাতয়ার, ফোর সিলিভার, সেলুন বডি...।"
"ও তোর ম্বஸর বাড়ির টাউনের অ্যামবাসাডর মোটর গাড়ির ডেসক্রিপশন!’

आমি বলছি রাষ্ট্রদুতের কথা। শোন, অ্যামবাসাডর হচ্ছেন তিনি যিনি বিদেশে যান মিথ্যে কথা বলতে স্বদেশের জন্যে।"

তড়িৎগতিতে আমার মনে পড়ে গেলো আমরা যারাই বিদেশে এসেছি তারাই দেশের বেসরকারী অ্যামবাসাডর। সুতরাং...।

মাখনদার কথা আবার আমার কানে ঢুকছে।’সায়েব যাই দেখাক, তুই বলবি এর থেকে অনেক ভাল জিনিস তোর হাওড়ার বাড়িতে আছে। কোনো চিস্তা নেই, আমি তো আছি। জয় মা হাজার-হাত কালী, জয় মা ওলা-বিবি। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ক্ষুধিত বাঘের মতো মাখনদা এবার মানকেলো সায়েবের প্রত্যাবর্তনের জন্যে অপেক্ষ করছেন।

মিসেস মানকেলো ইতিমধ্যে সুসজ্জিতা ও সুগপ্ধিতা হয়ে নিচে নেমে এনেন। আমাকে খুব হাসিমুখেই অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। বললেন, "জনের মুখের তোমার কথা অনেক শুনেছি। তারপর আজ মেয়েদের স্কুলে তোমাকে নিয়ে যে সেনসেশন হয়েছে তার রিপোর্টও আমার এক বাম্ধ্রীর কাছে পেলাম। গ্রেট! মেয়েরা এমন পুরুষমানুষ ন্রেন্যাদিন দেখতে প্চুোবেনি। তোমার ওয়াইফ সঙ্গে এলে তো ইস্কুল ভেঙে পড়তো—এমন্ঞিয় বিয়ের রাতের আগে স্বামীর সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক হয়নি!"

আমি প্রচণ অস্বস্তি বোধ করজ্রি বলবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।
মিসেস মানকেলো এবার সম্স্টুঁআরও পাকিয়ে তুললেন। বললেন, "বিপ্ধাস করো, তোমার ওপর শ্রদ্ধা হচ্ছিল্ন আমার। কিস্তু মিস্টার মানকেলোর মুখে একটা কথা তুনে কিছ্রুটা বিব্রত হলাম।"

আবার কী হলো!
"আমি শুনলাম, দেশে ফিরে গিয়েই তুমি ডেটিং ওরু করবে।"
আমার মাথায় বজ্রাঘাত! কী সব বলছ্নেন এই ভদ্রমহিলা?
মাখনদা ইতিমধ্যে ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছেন। তিনি গষ্তীরভাবে ব্যাখ্যা করলেন, "মহাশয়া, আপনি ভারতবর্ষের ব্যাপারটা ঠিক বোঝেন নি।.আমাদের ওখানে ডেটিং নেই, তবে মেয়ে-দেখা আছে। শংকর দেশে ফিরে গিয়েই মেয়ে দেখা শুরু করবে তার ভাইয়ের বউ সিলেকশনের জন্য।"

খুব ক্ষমা চাইলেন মিসেস মানকেলো। "কী লজ্জার ব্যাপার! আমি তো ধারণা করে নিয়েছি, তোমদের ওখানে ভাইয়ের ফিউচার ওয়াইফের সঙ্গেই ডেটিং করবার নিয়ম!"
"অল্পের জন্যে রক্ষে হয়ে গেলো, মাখনদা। এরা কী সব ভেবে রেখেছে কে জানে!"

মাখনদ বললেন, "তুই চিত্তা করিস না। সব ঠিক করে खেনবো।"
যথাসময়ে মিস্টের মানকেলো ফিরে এলেন। এবং কিছুক্ণণ কথাবার্তার পরে মিসেস মানকেলো भাবার সাজাবার জন্যে প্যানট্রিতে চলে গেলেন।

ডিনারের জন্য অপেক্পা করবার আগে মানকেলো সায়েব আমাদের আর এథটা ঘরে নিয্রে গেলেন। বनলেন, "এবার ডোমাদের এ-বাড়ির সর্বাభূনিক য়্র্রা দেঈাবে। একেবারে হানফিন্ন আনা হয়েছে। সম্পূর্ণ অটোমেটিক।" ট্রানজিস্টারাইজড, সলিড স্ট্টে, হাইব্রিড, হাইফাই আরও কতকఆনো বিচিত্র শদ্প পরের-পর উম্মেখ করে গেনেন মানকেলো সায়েব।

দেখলাম টেবিলের ওপর একটি ছোট কেটলি রয়েছে। মিস্টার মানকেলো বললেন, "রকে অর্ডিনারি জিনিস ভেবো ন।। আমেরিকান সুপার টেকনোনজির সুপার লেটেস্ট অবদান।"

আমি বোকার মতো তাক্ষের্যে আছি ఆঁর দিকে। মিস্টর মানকেলো বলনেন, "ক্টেলির সন্গ একটা কোয়াঁ্ট ঘড়ি রয়়েছে যা বছরে হাফ সেকেঙের বেশি ম্মো-ফাস্ট যায় না। ।ই ঘড়ির দু-নম্বর কাঁটা ঘুরিয়ে ক্রম কেটটিকে নির্দ্রে দিতে পারো। চপ্মিশটা পর্যন্ত হন্বম এর মিনি কমপিস্ট্ট্র্র্র মজুত রাখা যায় !"
"มानে?"



 বলে উঠনাম, "এ-জার কী? এর থেকে বেটের জিনিস আমার বাড়িতে আছে।"

जরকম উষরের জন্য সাe়েব প্রজ্টুত ছিলেন না। তিনি বড়দা স্টইইলে বললেন, "একমু ไৈर্य ४রো, এখনఆ সবটা বলা হয়নি। জল ফোটা মাত্রই কেটনির ইলেকট্রনিক ঢাকনি অটোমেটিক খুলে যাবে এবং ওপর থেকে অটোমেটিক একটা কিং্বা দুটো টী-বাগ জলের মধ্যে নেমে আসবে এবং কেটলির মুখ আবার বद্ধ হর্নে যাবে""

आমি आবার কনুইয়ের সিগন্যাল পেলাম। এথন আর কোনো উপায় নেই।
 বেটার।"

Aিরধ্টি ঢেপে রেবে সায়েব বললেন, "এখনও সবাঁুকু শোনা হয়নি তোমাদের। হান্ধা, কড়া, থুব কড়া-তিনটে বোতাম আছে। বেটা টিপে রাষবে সেই অনুযায়ী চা তৈরি হ৫য়া মাভ্রই কেটলি থেকে ইুঁঁং হাইফই ষিরিఆফোনিক বাজনা আরার্ভ হবে।তঋন ঢুমি বিছানা ছেড়ে উঠে কেটলির কাহে চনে এসো।চা রেডি। কেটলি

থেকে ঢলো এবং খাও। ওয়াইফকেও এক কাপ দাও।"
সায়েব ভেবেছিলেন এবার আমার মুখ বন্ধ হবে। কিষ্তু আবার ক্নুইয়ের খোঁচা খের্যেছি জামি। সুতরাং বললাম, "আমার বাড়ির সিস্ট্ন্ম এর থেকে অনেক অটেেেেিিক-অনেক হাপামা কম।"

মানকেলো সায়েবের মুখ লাল হয়ে উঠলো। 'ইভিয়া বে ইলেকট্রনিক প্রयুক্তিতে এতো এগিয়ে গিয়েছে তা জানতাম না। জাপানীরাও এই মিনি মারভেনো মেশিনের কথা ভাবতে পারছে না, শংকর।"

এবার আমার সতিই বুক ধুকপুক করছে। মানকেলো সায়েব জিজ্sেস করলেন বলে, তোমার বাড়ির মেশিনটি কি রকম?

या ভয় পাচ্ছিনাম তাই হল্লে। মানকেলো সায়েব প্রপ্পবাণ নিল্লেপ করলেন। আর আমি একমনে মা হাজার-হাত কালীকে ডাকতে লাগলাম। "মা, এই সায়েবের জিবটাকে আধ ঘন্টার জন্যে অসাড় করে দাঔ।"

শিবপুরে মায়ের কাছে আমার প্রার্থনা পৌছলো কিন্ন জানি না, কিস্তু মাখনদা নিজেই এবার যুদ্ধে নেমে পড়লেন। বললেন, "শ"প্রু একদুও বাড়িয়ে বলেনি।
 তোমকে উঠে আসতে হয়। কিত্ট ইভিয়ায়ে সিস্টেম রয়েছে ততে বিছনা ছেড়ে টেবিল পর্যস্ত আসতে হয় না।"
"आাঁ!" মানকেলো সায়েবের (োঁ দুটো ছনাবড়া হবার উপক্রম।
আমারও বুকের ধুক্পপুনির্রুছছে। कী করছেন মাখनদা! এইভাবে কত মিথ্যে বানিয়ে বলবেন!

তিনি বললেন, "শংকরের বাড়িতে বে সিস্টে্ম আছে তাতে কৌলি থেকে ঢা কাপে অটেমেটিক ঢলা হয়ে গিয়ে প্রয়োজন মতো দুষ-চিনি মেশানো হয়ে याয় ?"
"তাহলে তোমরা ইডিয়াতে এ ব্যাপারে এক কদম এগিয়ে আহে।" মানকেলো•সায়েব বাষ্য হয়ে স্বীকার করে নিলেন।

কিস্তু মাখনদা বেপরোয়া হয়ে উঠেছ্নে। "দাঁড়াও। এখনও সমד্তটা বলা इয়নি—এক কদম নয়, বश কদম এগিয়ে রয়েছে ইভিয়া।"

বোকার মজো তাক্যিয়ে রইলেন মিস্টার মানকেলে।। आমিও তখন বোকা বনে গিয়েছি।

মাখনদা বললেন, "আমাদের বহ্ধুটি লাজুক, তাই এইসব মেশিনের কথা ৬দ্মেথই করহে ন।। কিষ্ণ আমি নিজের চোবে দেখে এসেছি।"

আবার আক্রমণ করলেন মাখনদ। "চা তো কাপে অটেেমেটিক তৈরি হলে।। ぃারপর সেই কাপ সোজা মুভ করতত লাগলো বিছানার দিকে।"
"অঁঁ! রিমোট ক্নট্রোল? ख্লাইং কাপ-ডিস!" মানকেলো সায়়ব এবার মোক্ষম ঘা খেয়েছেন।
"ফাইং সসারের একটা মিনি সংস্করণ বলতে পরো। তর্ব এখনও সবটা বলা इয়नि।"

মানকেলো সায়েব হঁ করে তাকিয়ে আছ্নে।
মাখনদা বললেন, ‘ইক্তিয়ার প্রধান সমস্যা হলো মশা। তোমদের আবিকৃত ডি-ডি-টি ছড়ির্যে এইসব মশার কিছুই করা যায়নি। ফলেে এনসৌট মসকিটো নেট ছাড়া বিছানা হয় না। কিষ্তু এই মেজর প্রবলেম সৰ্বেও ফ্মাইং কাপডিসের কিছু अमুবিধে হয় না।"
"মশারির নেট কেটেই কাপ-ডিস ভিতরে पুকে পড়ে !" সায়েবের গলা ঘড়ঘড় করছে।
"পুওও কানট্রি, প্রেত্যেক দিন মশারির নেট ছিঁড়লে চলবে কি করে ? স্পেশাল প্রসেসে মশারির মধ্যে কাপ-ডিস ঢেকে কিষ্ত নেটের কোনো ক্ষতি হয় না, সেইটাই এই ট্রিপল-সুপার হায়েস্ট-ফায়ডিলিটি কর্বোনেশন কোয়ালিটি ম্যাগনাসিস্ট্টেমের সিক্রেট বিউটি ! মুম্মের ঘোরে চা খাবাক্ঠু iরে এঁটো কাপ-ডিস আবার
 আবার ফিরে চলে পৃথ্বীর দিকে।"

মানরেলো সাত্যেব এবার সম্প্র্যুশশায়ী। করুণকণ্ঠে জানতে চাইলেন, "এরকম যষ্ত্র কত আছে ইভ্যিয়া

অসংখ্য। বলতে গেলে প্রত্যেক বাড়িতেই এই যষ্ত্র স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।"
"কতЖলো বোতাম টিপতে হয় ? চলে কিসে ? ইলেকট্রিক না ব্যাটারিতে, না নিউক্রিয়ার পাওয়ারে ?" নিঃxর্ত আ|্মসমর্পণপর আগে মানকেলো করুণ কর্ঠে জানতে চাইলেন।

চোখ বুজে বিজয়ী জেনারেল ম্যাকজার্থারের স্টইইলে মাখনদা বললেন, "বোতাম টিপতে হনে তো সেকেলে টেকনলজি হয়ে গেলো মিস্টার মানকেলো।"
"তাহনে কী ‘নেজার অ্যাকটিভিটেড’ কাজকর্ম হয়ে যায়?"
‘ইভিয়া এখনও অনেক এগিয়ে রয়েছে, মিস্টর মানকেন্েে। টেকননজ্রিট। খুবই জটিল-একটটা সাউল্ভ কোড থাকে-যেটা বিভিন্ন মেসিনের পক্মে বিভিন্ন। সেই সাউভ কোড রিপিট হলেই ভয়েস একটিভেটেড চেন রি-্রাক্রন ওরু হয়ে যায়। খুবই জটিল পদ্ধতি-অ্যাটম ভাঙার মতে। কিন্তু পদ্ধতি যতই শক্ত হোক, চায়ের 'কাপ বালিশের পাশে চনে আসে। কুইকলি।"
"ইলেকট্রো লেকানিক্যাল প্রসেস?" জানতে চাইলেন মানকেলো।
"ইলেকট্ট্রো মেকানিক্যাল, না ফিজিও-কোমকাল সে-সব বলা বারণ, মিস্ট্র মানকেলে।। বুঝতেই পারছ্নে, ইন্ভিয়ার ন্যাশানালু. সিক্রেট।" মাখনদার কথায় চাপা অ্দ্ধত্য ফুটে উঠলো।

সায়েব একেবারে ধরাশায়ী। "সামান্য একটা কোড সাউভ থেকে এমন ম্যাজিক অ্যাকশন এখনও অকল্পনীয়। এবং বিভিন্ন মেশিনের জন্যে বিভিন্ন সাউল্ড কোড!"

কাতরভাবে সায়েব জানতে চাইলেন, "এই মেশিন্রে দাম কতো?"
"এসব মেশিন কথনও সোজাসুজি বিক্রি হয় না, মিস্টার মানকেলো। অনলি ভাড়া সিস্টেম—বেমন তোমাদের আই-বি-এম কমপিউটার মেশিন নিজ পাওয়া যায়।"

সাউল্ভ কোডের বাপারটা সায়েবের মাথা থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। মাখনদা বনলেন, "প্রয়োজন হলেই সাউন্ড কোড চেঞ্জ করা যায়। অনেক বাড়িতে প্রায়ই চেঞ্জ হয় আজকাল। সমস্ত কথা বলা যায় না। ঢুহি হাওড়া কাসুন্দিতে এসো,

 লাগবে না। সব কাজই এই সাউন্ড আ্যা
 ચুব খারাপ লাগে। আর সকালে টে মেটিক মেশিনে ইইস্ল যখন দেয় তখন বিছানা ছাড়তে ইচ্ছেই করেে না। তোমাদের এখানে ওই মেশিন অত্তত একটা এж্সপোর্ট করো।" ডিনারের পর আমাদের বিদায় দেবার সময় কাতর অনুনয় করেছিলেন মিস্টার ও মিসেস মানরেলো। কিম্ট মাখনদা পাথরের মতো অটল।
"-্যরি, এই মুহুর্তে কোনো চাঙ্প নেই," এই বলে মাখনদা আমাকে নিয়ে সায়েবের বড়ি থেকে বীরদর্পে বেরিয়ে এসেছিলেন।

গর্বিত সায়েবের পতনে খুশী হলেও মাখনদার পদ্ধতিটা আমার ভালো লাগছিল্ল না। "জাতীয় সন্মান রক্ষ্ প্রয়োজন, কিষ্তু তাই বলে মিথ্যার আশ্রয়!"

আমার ময্তব্য ওুনে একূুও বিচলিত হলেন না মাখনদা। গাড়িতে স্টার্ট দিত্যে বলनেন, "একটি কথাও মিথ্যে বলিনি। সব হানড্রেড টেন পারসেস্ট সত্যি।"

গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে মাখনদা স্নলেন, "বিছনায় ওয়ে-ওয়ে মদন, জগু, কেষ্ট এই রকম কোনো নাম ধরে ডাকলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাড়ির কাজের লোক তোদের মশারির মধ্যে চা এনে দেয় না ? এই মেশিনই ঢো উনুনে আচচ দেয়, বাসন মাজে, বাট্না বাটে, জল তোলে, কাপড় কাচে, দরজা খুলে দেয়, এঁটো কাপ-ডিস বিছানা থেকে তুলে নিয়ে যায় এবং হাজার রকম কাজ

করে। এরকম আশ্চর্य ভয়েস অ্যাকটিডেটেড অটোে্মেিক ল্রেশিন এ-শালারা পাবে কোথায়?" এই বলে মাখনদা মনের আনন্দে বাং্লা গান গইতে খুরু করলেন, "সার্থক জনম মাগো জল্ֵেছি এই দেশে।"

ক্রিযল্যাল্ডের বাড়িতে বসে লেখাট লোনবার পরে দিব্যেদ্দুবাবু বলেছিলেন, "এবারে আপনার মাখনদার সঙ্গে দেখা হলে আমাদের আা্তরিক অভিনন্দন জানবেন। বলবেন, আমাদের অনেকের মনের দুঃখটা আগাম বুবে নিয়েে উনি চমеকার চালিয়ে यাচ্ছে।"

## M

এখন आমি আচমকা কানাডায়! অনুপ্রাসের দিকে দুর্বলতা থাকলে এই অধ্যায়কে বলা চলতে পারে ‘টরন্টোয় টননাটানি’!

দ্ৈবের বশে, ইউ-এস-এ থেকে সাময়িকভাবে কানাডায় সরে যাওয়ার




 বললেন, "ও্যান টেরুদার ছোট্ট ছেলে রয়েছে। ফোনেই আমার হাতে-পায়ে ধরলো, ‘কাকু একবার চলে এসে’। না বলতে পারলাম না! তুই টরেক্টোতে প্পৗছে মিস্টার মুন ব্যানকে ফোন করবি।"

কে এই মিস্ট্র মুন ব্যান জিঞ্sেস করাতে ฆুব বিরু হলেন মিছরিদ।। "আমাদের চাঁদ ব্যানার্জি—ওইটই আদি নাম ছিল টের্দার ছেট ছেলের। এখন হয়েছে সায়েব। কিত্তু ফির ভি দিল হ্যায় হিন্দুস্থানী। আমি ‘হ্যা-আপ’’ করছি।" आवেরিকায় কেউ টেলিক্রোন নামিয়ে রাথে না-‘ছাং আপ’ করে।

মিছরিদার পরামর্শে কানাডায় এসে আমি যার ওপর সম্পুর্ণ নির্ভর করেছি তার নাম নীলাদ্রি চাকী।
"ডায়মম পার্টিকল, অর্থাৎ হীরের לুকরো ছেলে এই নীল্লাদ্রি," জনিয়েছিলেন মিছরিদ।।"আর यদি মণি-কাঞ্চন সংযোগ দেখতে ইচ্ছে থাকে ঢাহলে দেথিস ওর বউ রাণুকে—স্রেফ ট্যারা হয়ে যাবি, ফরেনে এই রকম হননভ্রেড পার্সেন্ট বাঙালি কিভাবে তৈরি হয়।"

বিথ্যাত নৃত্যশিল্পী মঞ্লূ<্রী চাকীসরকারের ভাই নীলাদ্রি ও তার ঙ্̣ী রাণুই

আমাকে মোটর গাড় চড়িয়ে ইউ-এস-এ থেকে টরেন্টোতে হাজির করেছেল। তঁরা বাঙালি সম্মেলনে যোগ দিতে ক্রিভন্যাভ এসেছিলেন এবং আমাকে আবার নিরাপদে শ্যামচাচার দেশে পৌঁছে দেবেন, রণজিৎ দত্তকে এই ব্যজ্তিগত মুচলেকা দিয়ে নিজ্রেরের গাড়িতে তুললেন।

চলমান গাড়িতেই আমি ওঁদের কাছে খবর পেয়েছি বাঙালিদের পক্কে কানাডায় তিনটি অবশ্যদ্রষ্ট্য জিনিস আছে-দত্ত, মোহাল্ত ও নায়াগা জলপ্রপাত। আমি বলেছি "মারো গোলি নায়াখাকে-বইতে সুন্দর-সুন্দর ছবি দেখে নেওয়া যাবে নায়াগ্রার। দর্শনের ব্যাপারে বঙঙালি সমাজের চিরস্ছায়ী গার্জেন ওড়িশার মোহাল্ত ও চাঁর প্রাণের বন্ধু বিহারের দত্তকে টপ প্রেফারেক্স দিতে চই!"

জানা দেশ কানাডায় দতু-মোহাত্র অজানা কা৩কারথানা সপ্পর্কে থবরাথবর आপনাদের যথাসময়ে জানাত্তই হবে। কিষ্ু এই মূহৃর্ত্রে টরন্টো শহরের ইউনিয়নভিল অঞ্পল থেকে আমাদের গাড়ি চলেছে একশ ছিয়ানব্বই নম্বর রয়াল ইয়র্ক রোডের দিকে। গাড়ির চালক বিখ্যাত ডাক্টার প্রশাঙ্তকুমার বসু-টরc্টো বিশ্ষবিদ্যালয়ের অপথালমোনজির অধ্যাপক। পৃথিবীর সেরা পাচজন কর্নিয়া
 দৃষ্বিদানের ব্যাপারে টরন্টোর স্থান পৃথিবীজে থপ্রে ন্বর, আবার সেখানকার এক
 কলকাতায় কোনো হাসপাতালের স্র্য্যচাড়িত থাকলে এতোদিনে নিশ্চয় অনেক
 সরকারী হাসপাতাল উচ্ছে্নে যাচ্ছে। কিল্ত্র বহ বছর আগে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে কানাডা পাড়ি দিয়ে প্রশান্ত বসু বেঁচে গিয়েছেন-বিদেলের বিশ্ষবিদ্যানয় প্রাস্সণে পেয়েছেন আা্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও প্রাহর্য।

সাতসকালে একশ ছিয়ানব্বই রয়াল ইয়র্ক রোডে যাবার পিছনে যিনি রয়েছ্লে তাঁর নাম সিতাং৫ চক্রবর্তী ও তাঁর ग্ত্রী র্রীনা। এদেশের পি-এইচ-ডি



ভারী শাশ্ত স্বভাবের মানুষ এই সিতাং । আমাদের ছাত্রাবস্থায় এঁর পিতৃদেব দঃথহরণ চক্রবর্তী কলকাতা বিশ্ধবিদালয়ের উচ্চতম পদে আসীন ছিলেন। इঠাe आলাপ হয়ে গেলো। কথায়-কথায় সিতাশ্শু বনলেন, "বাঙালি জাহাজ-খালাসী, ব|ঙালি ডাক্তার এবং বাঙালি ধর্মপ্রচারক আমাদের ঘরকুনো অপবাদ মুছে দিতে পারতো যদি আপনারা লেখক হিসেবে এদের পরিব্রাজক জীবন সম্বণ্ধে আরও "小Цু সজাগ হত্তে।"

নিউ ইয়র্ক ইউনাইটেড নেশনস-এ আমি ख্রীচিন্ময়ের আষ্যায্ধিক কর্মসৃচী

দেて্খেছি। এখানেও কেউ আছ্নে নাকি ? ওনলাম টরন্টেততে একজন অসাধারণ বাঙানি আছ্ন, যদিও বাঙালি অথবা ইভ্ভিয়ান সমজের সঙ্গে তাঁর ততটা বোগাযোগ নেই।

ডাক্তার প্রশাম্ত বসুও এই অধ্যা|্মবাদীর নাম শোনেননি বা তাঁকে দেখার সুযোগ পাননি।

সিতাংษর কাছ থেকে যা জানা গেলো-এই মানুষটিকে যাঁরা এদেশে অনেক সাধ্যসাধনা করে নিয়ে এসেছ্নে এবং মাথয় করে রেখেছেন তাঁরা হলেন ব্রিটিশগায়নার প্রাক্তন অধিবাসী, সংক্ষেপে এখন যাদের গাইনিজ বলা इয়।

ব্যাপারটা বেশ রোমাঞ্ককর হয়ে উঠেছে। এক ভেতো বাঙালি কলকাতা থেকে তাঁর কর্মক্ষের্র স্থানাঙ্তরিত করলেন ১৬০০০ মাইল দৃরের দক্ষিণ আমেরিকায়। তারপর সেখানে মানুষের হৃদয়ে এমন গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করলেন যে, সেইসব মানুষ ঘখন আবার দেশত্যাগী হয়ে পৃথিবীর অন্যার ছড়িয়ে পড়লো তথন তারা প্রথম সুভ্যাগেই এই বাঙালিটিকে প্রায় মহাপুরুষেে সম্মান দিয়ে নিয়ে চললেন নতুন সেই দেশে। তাঁদের সবিক্য়য় নিবেদন, "আপনি ছড়া আমাদের কে আছে? আপনাকে ছাড়া আমরা কেo থাকবো কী করে?"
 ‘কোভ অ্যাড্ড জন’ নামক জায়গায় প্রে ইস্কুলের প্রষান ছিলেন। তারপর ইতিহাসের পাকেচক্রে এই টরন্টে |r ank এক কোণ একটি হিন্দু মন্দিরের
 এই মানুষটির আশীর্বাদ ছাড়া কননাডার্রবাসী গায়নিজরা কোনো কাজ করেন না। কোটিপতি গায়নিজও এখানে এসে এঁটো বাসন মাজতে বসে যান এবং তাঁর স্ত্রী এই মানুষটির জামাকাপড় কাচেন।

সিতাং্ বাবু আমার মুথের দিকে তাকিয়েই বুঝেছিলেন আমি বিশেষ উৎসাহিত ও কৌহুহল বোধ করছি। বাঙালির বিশ্পজয়ের ইতিহাস কবে লেখা रবে গো ? কবে? অক্ষম আমি দুর্বল কলম নিয়ে এই পধ্চাশোর্ধ পর্বে গভীর দুঃখ বোধ করছি, কেন বৌবনে বেপরোয়া হয়ে নিজেই এই কাজে নেমে পড়িনি? সমস্ত জীবন ধরে করবার মতন একটা কাজ হরো। অবশ্য আমার তো আর্থিক স্বাধীনতা ছিল না, প্রতিদিন্নের অন্ন-বস্ত্রের জন্য সারাজীবন অন্য এক বৃত্তির শุম্মनে বন্দী থাকতে হয়েছে।
 যাঁরা এই গত অর্ষশতাব্দীতে সূদুর দক্ষিণ আহেরিকায় হিন্দুধর্মের পুনরুম্জীবন করলেন তাঁরাও ছিলেন কপর্দকশূন্য।
"ऊনুন শংকরবাবু, একজনের কথা—তিনি কলকাতার বউবাজারে যেখানে

শাকত্তেন সেখানে লৌচাগার ছিল না-রাত তিনটের সময় চীনাপট্রির পাবলিক টয়লেটে লাইন দিতে হরো। লশ্ষ্যস্থলে প্রবেশের পরমুহ্র্ত্রু ‘পানি গিড়াও, পানি গিড়াও’ চিৎকার ওনতে হতো এবং নাহি গিড়াইলে দরজায় ধাকা।"
"আপনি বক্মিম সেনগুপুর নাম ওনেছ্নে? পিতা হরকুমার, পৈতৃক বাটি ফরিদপুর জেলার ‘নগর’ গ্রহে।"

আমি ऊনিনি। "‘ुনবেন কেন ? বাঙালির মতন ইতিহাস অসচেতন জত পৃথিবীতে কথনও হয়নি শংকরববাবু।"

তারপর সিতাংওবাবু যা বললেন তাত আমার মন খারাপ হয়ে গেলো।"মাত্র চার মাস आগে হিন্দুধর্মের ইতিহাসে অক্ষ্য কীর্তি স্থপপ করে বাষট্টি বছরের কর্মময় জীবনের ইতি টেনে একাশি বছর বয়সে ১৯৮৬-র মে মাসে ব.লকাতায় তিনি শেষনিঃশ্ষাস তাগ করেছ্লে। কলকাতায় আপনারা অকজে বড় ব্য়্। বাঙানির ফুটো খুঁজতে-ฆুঁজতেই বড়-বড় সংবাদপত্রের সর্বশজ্তি নিঃণেষ হয়। आপনারা কেমন করে অনুসস্ধান করবেন সেইসব মানুষের কীর্তিকাহিনী যাঁরা আমাদের ঢোথের সামনেই ভারত-সস্ক্কৃতির প্রচার করলেেন বিশ্বময় এবং এক শতাব্দীর ব্যবধানে দিশেহারা এক মানব সমাজ্রে্ধু অাবার সনাতন হিন্দুধর্মের নিরাপদ আखয়ে ফিরিয়ে আনলেন। এঁরা কেরেছেন পশ্চিম ভারতীয় প্দীপপুঞঞ্জে এবং গায়নায়!"

आমি ক্রমশই তাজ্জব বনে যাম্রি ঘাম অবশ্যই গত শতাব্দীর শেষপ্রান্তে भিমুলিয়ার নরেন্দ্রনাথ দত্ত এব/দানিংকালে एগলির এ সি ৩ক্তিবেদান্তর कীর্তিকাহিনী শ্রবণ করেছি। কিষ্ট বকক্মিম সেনতপ্ত আমার সম্প্পুর্ণ অজানা। এপ্রিল ১৯৮৬-তে আমি কলকাতায় ছিলাম-তাঁর তিরোধানে তো কোো হে-চৈ शয়नि!

সিতাং৩বাবু বললেন, "ওনুন, বিবেকানন্দ ও Јক্তিবেদান্তর মধ্যবর্তী সময়ে ルারতবর্ষ্বে বাইরে হিন্দুধর্মের মহিম প্রচারে মঙ্ত বড় কাজ করেছে আর এক স্্াসসী-সঙ্ঘ যার নাম গয়ায় পৃর্বপুরুষের পিখি দেওয়ার সময়ে এবং বন্যা বা ツণতিক দুর্যুাগের পরেই আপনাদের মনে পড়়ে-আমি ভারতত সেবাশ্রম সঙেঘর কথা বনছি।"

পরপর তিনটি নাম আমি লিখে নিলাম। "যশোরের ভেরচ্চি গ্রাম এবং फদীศতপুর একাডেমির (খুলনা) প্রাক্তন ছাত্র রাজেন্দ্র যিনি সন্ন্যাস জীবনে স্বামী बil? ৷:1:টাতে আপনি যাঁকে দেখতে যাবেন সেই স্বামী র্রপ্দানন্দ যাঁর পৃর্বাশ্রম নামটি 2. শাম্তিরজ্জন দাস।"

সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার সম্পর্কে যদি আমাদের বিন্দুমাত্র আপ্রহ

থাকতো ত হলে অদ্বৈতানন্দ，পৃর্ণান্দ ও ব্রস্মান্দ এতোদিনে সাধারণ বাঙালির হুদয়সিংহাসনে স্থান পেতেন। অনেকদিন আগেই কোনও এক বিথ্যাত বাঙালি গভীর দুঃথের সহ্গে লিথেছিলেন，＂হায় আমরা সকলে রণজির নাম জানি，কিত্ত্ত রামমোহনকক ভুলিতে বসিয়াছি！＂আজও আমর৷ পৃথিবীর কোন্ মাঠে কে কতবার একটি চর্মগোলককে লগুড়াঘাত করেছে তা কঠ্ঠস্থ রেথ্ছি কিত্তু বহির্ডারতের বে কয়েক কোটি তারতীয় বংশোড্যু মানুষ আছেন তদের জীবনে কে নতুনভাবে ভারতচিন্তার দীপশিখ জ্যালালো তা জানতে আখ্রহী হলাম না।

যতদুর জানা যায়，ব্যাপারটার সুত্রপাত ১৯২৮ সালে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্যের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবান্দ অনুমান করেন，প্রায় এক কোটি ভারতীয় দেশের বাইরে ব্যবসা－বাপিজ্য কৃষি－শিক্র ইত্যাদিতে লিপ্ত। ভারতত মহাসাগর অঞ্ধলেই ভারতীয়ের সংখ্যা বেশি－সেখানকার ত্রিশ লক্ষ অধিবাসীর তিন চতুর্থাশ ভারতীয়। পুরুমানুক্রমে ্রসব ভারতীয় বিদেশ্লে বসবাসের ফলে তাদের আর্থিক，সামাজিক，রাজনৈতিক জীবনে বহ পরিবর্তন এসেছে এবং তারা ভারতীয় স্বাত্্ট্য ও চারিভ্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে ক্রমশ দূরে সরে গিি্রেছে। প্রাচীন ভারতের সাস্কৃতিক দূতরা একসময় পৃথিবীর বিভিন্ন ৃৃ⿱㇒⿻二乚㇒子丨丁 ভারতের মর্মবাণী প্রচার করত্ন। এশিয়া ছড়াও অन্যান্য মহাদেশেষ্টেরততীয় শিল্প－স্যাপত্য ইত্যাদির


 করে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দর জীবনও আমদের এক গৌীরময় কাহিনী। প্বাব্রমে এঁর নাম ছিল বিন্নোদ ভুঁইয়।｜পিতা বিষ্ণুচরণ－জন্ম ফরিদপুরের বাজিতপুরে ১৮৯৬ ্রীঃ। ১৯১৩ খ্রীঃ গোরক্মপুরে যোগিরাজ গঙ্ভীরনাথজীর কাছ్ দীষ্শ্ গ্গহণ করেন। বাঙলার স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত বিপ্নবীদের সত্গ যোগাযোগ থাকায় একবার গ্রেক্তার হন এবং পরে মুক্তি পান।
 অস্থায়ী সেবার্রম খুলে সেবাকার্যে র্রতী হন। ১৯২৩ श्रীঃ এই সেবাশ্রম ভারত সেবাশ্রম সংঘ নামে পরিচিত হয়। স্বামী প্রণবানন্দ ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ জ্রীঃ দেহরক্পা করেন।

প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ ও আধ্যাখ্খিক নিক্ষা প্রারারের জন্যে স্বামী প্রণবানন্দ ১৯২৯ এ্রীঃ বিদেশে দূত প্রেরণ করেন। প্রথম যাত্রার আগের দিন স্বামী অদ্বৈতননন্দ সুভাষচন্দ্র বসুর সহ্গে দেখা করেন ও তাঁর ওভেজ্ছ গ্রহণ করে একাধিকবার ব্রম্ম，মালয়，শ্যামদেশের সীমাল্ডে প্রচারকার্य

চালান। তারপর কিছুদিন এ－কাজ বন্ধ থাকে।
১৯৪৮ খ্রীঃ দশজন সন্নাসী ও ব্রদ্木চারী পৃর্ব আख্রিকার কেনিয়া，উগান্ডা， তানজ্জানিয়া，জাঞ্জিবার ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ করেন। দক্ষিণ আমেরিকায় যেসব ভারতীয় পুরুষানুক্রুমে বসবাস করছ্নে তাঁদের মধ্যে হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে স্বামী অদ্বৈতানন্দ ১৯৫০ খ্রীঃ দশ নভেম্বর কনকাতা ত্যাগ করেন। একবছর অপ্রতিহত গতিতে প্রচার কার্য চালিয়ে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুত্ঞে এবং ব্রিটিশ গায়নায় অভৃতপুর্ব সাড়া গাজাতে সমর্থ হয় এই সাংস্কৃতিক মিশন।

আরতি，পুজা，ভক্তিমুলক সঙ্গীত，বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ও সংস্ক্তত শাস্ত্র পাঠের মাধ্যমে বিরাট শ্রদ্ধার উন্মেষ ঘটলো সনাতন ধর্মবিস্মৃত ওয়েস্ট ইত্ডিয়ান नামধারী মানুষগুলির মধ্যে। প্রতিকূল পরিবেশে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে যাঁরা অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অনেকে পরম শ্রদ্ধা সহকারে সঙঘসন্নাসীদের চারপাশে জড়ো হলেন।

সাং্ক্কৃতিক ঐতিহ্য প্রচারের এই গুরুত্বপুর্ণ কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে অদ্বৈতানন্দ তাঁর দলের অপর সন্ম্যাসী পুর্ণানন্দকে ওদেশে রেখখই কলকাতায় ফিরে এলেন।

দীর্ঘকাল ভারতবর্ষ থেকে দুরে বসবাসা ভর্রীয় ভারত সংস্কৃতির মূল ধারা
 লুপ্ত，ভাষা，রীতি রেওয়াজও সম্প্র্র্র্রীপে বিস্যৃত হয়ে পশ্চিমী চ！লচলন ৫
 লিখে মাইকের মাধ্যমে হাজার－ছাজার মানুষকে মজ্大োচ্চারণ পদ্ধতি শিক্ষা দিতে ওরু করলেন। সে এক অप্ডুত ঘটনা। সষ্ধ্যা সমাগমে সষ্ধ্যাদীপ ফ্রালিয়ে ভজন， কৗর্তন ও সন্ধ্যাবন্দনায় মুখর হয়ে উঠলো ত্রিনিদাদ，জর্জ টাউন ইত্যাদি অঞ্ণল। শতাধিক বছর ধরে ভারতবর্ষ থেকে বিছ্ছিন্ন এই সব মানুষের মধ্যে মাতৃভৃমি， মাতৃভাষা ও মাতৃসংস্কৃতির প্রতি বিরাট শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ গড়ে উঠলো।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের ধারণা，উপমহাদেশের বাইরে এথন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় তিন কোটি ভারতীয় পুরুষানুক্রন্মে বসবাস করছ্নে এষং মাতৃসংস্কৃতির সজ্গে এঁদের গভীর যোগাযোগ বিশেষ প্রয়োজন।

সিতাং৩বাবুর সন্গে ঠিক হয়েছ্নি，ডাজ্নার বসু আমাকে সোজা হিন্দু মন্দিরে F⿵冂য়ে যাব্নে।

মন্দিরটি शুঁজে বের করতে কষ্ট হলো না। অনেকক্ষণ বেল টেপার পর যিনি অত্যণ্ড ধীর পদঙ্ষেপে দোতলা থেকে নেবে এসে আমাদের দরজা খুলে দিলেন foনিই স্বামী ব্রপ্বানন্দ। স্বামীজীর যে কিছুদিন আগেই গুরুতর ব্রেন সার্জারি


হয়েছে এবং তিনি একাই এই বিশাল বাড়িতে বসবাস করেন ত জামার জানা ছিল ना।

ঋौঁট বরিশালী উচ্চারণে পরম স্নেহে স্বামীজী আমাদের সাদর আহ্হান জানালেন। আমরা প্রথমে গেলাম পুজাকক্ষে। একটি বড় হলঘর, সেখানে কোনো দেবমুর্তি নেই, কিন্তু রামসীতা থেকে তুরু করে হুমান, লক্ষীীনারায়, শিব ইত্যাদি বিভিন্ন দেবদেবীর ৰ্রেমে বাঁধানো রঙিন ছবি।
"মৃর্তি এরা কোথায় পাবে? এই সবই অতি কষ্টে জোগাড় করে এনে সাজিয়েছে," বললেন স্বমীীজী। অুুতর শল্য চিকিৎসার পর তাঁর কথা এবদু জড়িয়ে যায়। কথা প্রসজ্গে বললেন, "গায়নিজরা মন্দিরকেও চা্চ বলে। হিন্দু চাচ, มूসলিম চার্চ, গ্রীষ্ষান চার্চ।"

শनি-রবিবারের সকালে এলে আমি যে পুজ্জাপার্বণ, আরাধনা, যষ্ঞ ইতাদি দেখতে পেতাম তা অতি সহজেই আন্দাজ করতে পারছি। উইক-এતে ভক্তরা সকানেই চলে আসেন, অনেকে এখানেই প্রসাদ গ্রহ্ণ করেন, তারপর বাড়ি ফিরে यान।
 "স্বামীজীকে এঁরা দেবতার মতন শ্রদ্ধা কद্বroro
 সেবাশ্রম সঙ্ঘের কলকাতা সদর দ্বুজ্টিলীপ মহারাজের কাছ থেকে মিলিয়ে
 উৎস সন্ধান আমার এক প্রিয় বিষয়।

সংসারাশ্রম স্বামী র্র্্াানন্দের নাম ছিন শাস্তিরজ্জন, পিত মনোরब্ৰন দাস। আদি দেশ যে বরিশাল তা বনাই বাম্ম্ন। শান্ডিরশ্জন কলকাতায় ইভ্ভিয়ান সেনট্রাল জুট কমিটির টেকনিক্যাল রিসাচ্চ ল্যাবরেটরিতে বৈঙ্ঞানিক সহলারীর কাজ করত্নে। বৈরাগ্যের সুচনা বোধহয় একমু দেরিতেই, ১৯৬০ সালের লেय দিকে ছত্রিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন কলকাতায়।

গায়নায় পৃর্ণানন্দের প্রচারকার্য তখন মধ্যগগন্।। অক্পাশ্ড পরিশ্রমে তিনি স্ছায়ী আশ্রম--ব্রিটিশ গায়না সেবাশ্রম সঙঘ-প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছ্ছে। রেজাউল মারাজ অ্যাশ কোং লিমিটেড-এর শ্রীমতী মেঘবরণ মারাজ অর্জটাউন থেকে আঠারো মাইল পৃর্বে জন অ্যাশ কোভ, ইস্টকোস্ট ডামারারো নামক পধ্ধীতে কুড়ি একর জমি দান করেছেনে। এখানেই একটি মন্দির, একটি আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি গ্রছাগার স্থাপিত হয়েছে। আশ্রম্মে ইতিমধ্যে আটজন ত্যাগ্রতী কর্মীও শিষ্巾 পাচ্ছেন, যাঁদের পরবর্তী কালে ভারতীয় সং্্কৃতি প্রচারের জন্য পৃথিবীর সর্বর্র প্রেরণ করা হবে।

পুর্ণানন্দজী তথন ওয়েস্ট ইভ্ডিজে কুড়িটির বেশি কেন্দ্র স্থাপন করে ফ্সেলেছেন এবং প্রতিমাসে হাজার-হাজার মাইন জ্রমণ করে প্রায় প্রতিদিন একটি করে ধর্মসভায় বক্ৃতত করেছেন । গায়নাত পৃর্ণানন্দকে সাহায্যের জন্য যে তরুল সম্ন্যাসীকে প্রথম প্রেরণ করা হয় তারর নাম স্বামী দিব্যানন্দ। ১৯৫৮ সালে তিনি ব্রিটিশ গায়নায় উপস্থিত হন।

সিতাং৩বারুমুপিমি বললেন, "আপনি এক আশর্য দেশে এসেছ্নে।এখানে মানুষের জীবনে মজা আছে আনন্দ নেই, সুখ আছে স্বস্তি নেই। মানুষ এখানে বড় একা। যাঁরা জানতে চায় কেমন করে একা থাকতে হয়, স্বামীজী তাদের বলেন, ধ্যান করতে শেখো, পুজো করো।"

গসমী ব্র্ম্মানন্দ ইতিমধ্যে আদর করে আমাদের নিয়ে দোতলায় একটি ঘরে বসিट?!ছে। এমন স্নেহপ্রবণ মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। রামকৃষ্ণ মিশন বলুন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ বলুন, সংসারত্যাগী সন্্যাসীদের মধ্যে বরাবর এমন স্লেহের প্রাবল্য দেখেছি যে আমি বুঝরে পারি না এঁরা কেমন করে সংসারের আপানজনদের স্নেহবপ্ধন ছিন্ন করে সন্যাস গ্রহণ কুরতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বৈরাগ্য ও স্নেহের এই আশ্চর্য সমন্নয়্থ্ঠ)ল্বাধহয় মানুষকে মহর্বের ডচ্চশিখরে প্রৗছে দেয়। পুর্ণানন্দের কথাই ই্ল। ইনি ছিলেন বিধবার একমাত্র সত্তান। (১৯২৪ ज्रীঃ সন্যাস গ্রহণ কদ্র্রেপ্রে) সমস্ত জীবন ধরে তিনি দেশে ও বিদেশে আর্তের সেবা করেছ্নে, বের্ৰর দুঃথv দুঃখী হয়েছেন। তিনি শেষ জীবনের তাঁর এক সন্নাসীদ্রাতার্s্রুঠিতে প্রণবানন্দের মুত্যু চিক্তা থেকে উদ্ধুত斤িয়েছিনেন : "জীবন অতি ক্ষণভ্ভুুর, পিতা-মাতা আய্মীয়-পরিজনের স্নেহব্পন দूদিদনের, সংসার অনিত্য, आष্দতत্র্রেপনকিই জীবনের মুখ্য লক্ষ্য, এই লক্ষ্য সাধনেই প্রयস্ণ কৃ"ত হয়।" তারপরই তিনি नিখেছেন, "মৃত্যুচিত্তা উপদেশের को অতুলनीয় প্রভাব। भाँচ ছয়মাস পুর্বেও বে-বিধবা গর্ভধারিণীকে মা, भায়খানায় यাই বনে পায়খানায় যেতাম, তাঁর একমাত্র মাত়গতপ্রাণ পুত্রসন্তান গমি, সেই ক্রুন্দনরত, নিঃসম্বলা জননীকে মা মাতামহের সহ্গে গয়াতে দেখা ২য়েছে এই একলাইন লিথতেও অস্ষীকার করি। মাতামহ হাউ-হাউ করে কাঁদতে সারকন্ন, आর একখনা দা आমার হাতে দিয়ে তাঁর মাথায় কোপ দিতে বলেন। খ্রতিপালক মাতামহের প্রতি আপাতনিষ্ঠুর ব্যবহার বটে। কিষ্টে অবিচলিত থাকি। অপীকার করেছি বে, আর ফিরে যারো না।"

সুরসিক পুর্ণানন্দের রসিক মনের দুটি পরিচয় এইখানে দিয়ে রাখার লোভ সপ্পরণ করতে পারছ্ না। ১৯৮৬ ত্রীঃ মৃত্যুর আগে তাঁকে বেদনার রস খেতে !.দওয়া হয়। জিজ্sেস করলেন, কচ দাম? দাম একাম বেশি ওনে খুব বিচলিত ুয়ে উঠ্ঠে বারণ করে দিলেন আর যেন ওই ফ্ল না-আনা হয়। বলনেন, "এ

তো বেদানা নয়, এ হল বেদনা।"
নিঃসম্বল অবস্থায় বিদেশে ধর্মপ্রচারে বেরিয়ে কোনো সপ্তাহে কেবল ভাত, কোনো সপ্তাহে কেবল রুটি, কখনো উপবাস চলেছে। অগ্গাশ<়ে দুরারোগ্য ক্যানসার রোগ। তার বহিঃপ্রকাশ জভিসে-সর্বাছ হরিদ্রাভ, কিষ্ু কোনো দুর্ভবনন নেই পুর্ণানন্দর। সঙীর সল্গে পুর্ণানন্দ রসিকত করালেন, "দেখ, আমি হলুদানন্দ হয়ে গেছি।"

টরেন্টো মিশনের দোতলার ঘরে স্বামী ব্রদ্মানন্দের ইभিতে সিতাং গৃহিণী রীনা এবার কিম্ম ফল ও মিষ্টি নিয়ে এলেন আমাদের জন্যে। মহারাজ বললেন, "কত দুর সেই কনকাতা থেকে এসেছেন, থেতে হবে। আমার শরীর ঠিক থাকলে নিজেই রেঁ九ে খাওয়াতাম।"

আমি এবার অন্য জিনিস জানতে চাই। মহারাজ শাা্তভাবে কয়েকমুহূহ্ত চিষ্তা করলেন, তারপর অতীতচারণ ওুু করলেন।

ইয়ক্র রোডের হিন্দু মন্দিরের দোতলায় বসে বাষট্টি বছরের স্বামী ব্রদ্মানন্দ বললেন, "গায়নাতে হিন্দূ4র্মের পুনরুম্জীবনের প্র্য় সবটুকু কৃতিप্पই স্বামী প্রুর্গান্দের। উনি ১৯৬৭-ঢে আমাকে কলব্রষফি থেকে জর্জটাউনে নিয়ে গেলেন।"

জর্জটাউনের আঠারো মাইল দূরে
 কার্ডেও লেখা হয়েছে ‘প্রাক্ন आ্যাভ জন, গায়না'।

নাম কলেজ হলেও, আসলে ইস্কুল।এই তরুকুল বিদ্যালয়ে ইংরিজী, ফরাসি, ন্যাটিন ছাড়াও হিল্দি শিষ্ষার ব্যবস্থা আছে। দক্Aিন আমেরিকার ভারতীয় সমাজে হিন্দি ভাষার পুনঃপ্রবর্তন ও প্রচারের অসামান্য কৃত্ত্ব এই পৃর্ণানন্দর। তাছাড়া অनা বিষয় হলো ইতিহাস, ভूগোন, অর্থনীতি ইত্যাদি ও সেই সঙ্গে অবশাই अध्याष्घশিষ্ম।

প্র্র্রান্দ নিজেই ইস্কুল সম্বক্ধে লিখেছেন, "প্রাচীন তরুুুুলের মহান আদশ্শে ভরুণগণ ভারতীয় ভাবধারায় উজ্জীবিত হইয়া উঠিবে। মन्দিরে কাঁসরঘণ্টার নিকণ, পীতবাস পরিহিত আঞ্রমবাসী ব্রম্ষচারিগণের মধুর কटঠে সমবেত প্রার্থনাগীত, সদ্যস্নাত এবং প্রার্থনা-পবিত্র হুদয়ে আশ্রমবানকগণের কুসুম চয়ন, প্রতিদিনের যোগাত্যাস, সন্মাসীগণের নির্জন তপস্যা, অপরাহ্ গী গীা-উপনিষদ প্রডৃতি শাস্ক্রথc্ছর পঠন-পাঠন, প্জা-আরতি, ভজন-কীর্তন, রামায়ণ গান, পরস্পর ভারতীয় ভাষা হিন্দীতে প্রাণখালা মখুর আলাপ-আলোচনা প্রডৃতি নিত্তনৈমিত্তিক কর্মাঞ্ধন্যতার ভিতর আা্রমটিকে অতশির ঋষির পবিত্র

তপোবনের উজ্জ্ৰল মহিমায় উদ্ভাসিত করিবে!"
দীর্ঘদিন এই বিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন ব্রস্ষানন্দ। আর পুর্ণানন্দ, তাঁর কথা তো শেষ হতে চায় না। গায়নার ভারতীয় বংশোদ্ডুতদের তিনি নতুন সাংস্কৃতিক অনন্যতা দিয়েছিলেন ধর্মীয় আইডেনটিটির মাধ্যমে। উনিই স্থানীয় সরকারকে বোঝালেন, হিন্দুদের ষর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলার স্বাধীনতা দিতে হবে। যেমন মৃতদেহের সৎকার। এর আগে শবদাহ সম্পর্কে কড়া বিধিনিষেধ ছিল। পিতৃ ও মাতৃদায়ের পর হিন্দুদের মস্তক মুওনেরে স্বাধীনতা ছিল না। এমনকি পুজ্েো করলে চাকরি হতো না।

সিতাংতবাবু বললেন, "গায়নার এই নতুন ধর্মীয় অনন্যতা কিত্ু কোনো লড়াকু মনোবৃত্তির জন্ম দেয়নি। যীখখ্রীস্ট্কে পর্যন্ত পরম শ্রদ্ধার আসন দেওয়া হয়েছে।"

যারা দেড়শ বছর ধরে দেশের নাড়ি থেকে সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল তারা সামান্য ক'বছরে নাটকীয়ভাবে বদলে গেলো। ভাগলপুরের অধ্যাপক ভোলানাথ মুখার্জী গায়নায় হাজ্রির হয়ে তো অবাক। যে-বাদ্রিতেই যান সেখানেই হিন্দু
 সংকলয়িতা স্বয়ং স্বামী পুর্ণানन্দ।

স্বামী অদ্বৈতানন্দের সগ্গে প্র্ণানক্দ যথ্প্র্রথম ব্রিটিশ গায়নায় গেলেন তখন সর্বপ্রথম যাঁর সাহায্য পেয়েছিলেন যিল্সি বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিকেল্ল
 ৷থকে মজ্জুর হয়ে ওদেশে গিয়ের্ছিলেন। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল, ছেলে লেখাপড়া শিখুক। अতি কচ্টে স্থানীয় ইস্কুলে তিনি ছেলেকে ভর্তি করে দেন।

এই যৎসামানা বিদ্যা ভরসা করে জস্গ বাহাদুর স্থানীয় এক জাহাজ ককাম্পানিতে চাকরি নিয়ে কয়েক বছর দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করেন। এই সৃত্রে जারতে এসে টাঁর ডাক্তারি পড়ার ইচছছ হয় এবং কোনোক্রুম্মে কলকাতার কারমাইকেল মেডিকেলে ভর্তি হন। ডাক্তারি তকমা নিয়ে ব্রিটিশ গায়নায় ফিরে গুনি বিরাট প্র্যাকটিশ গড়ে তোলেন। দীনদুঃ:ীীদের চিকিৎসায় তিনি পয়সাকড়ি পর্যষ্ত নিতেন না। এই জস্গ বাহাদুরই অদ্বৈতানন্দ ও পুর্ণানন্দকে পরম আদরে কাছছ টেনে নেন এবং এঁদের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেন।

ব্রিটিশ গায়নায় স্বাসী অদ্বৈতানন্দ ఆ প্রূর্ণানন্দের বজ্ঞ্ত అনতে এসেছিলেন पই শিষ্ষিতা নার্স। বজ্জ্তা ওনে বিমোহিত হয়ে চাঁরা আলাদা আলোচনায় ৬ৎসাহ প্রকাশ করলেন। তারপর হঠাৎ নিঃসংকোচে অদ্বৈতানক্দকে বললেন, "আচ্ছ স্বামীজী, আপনারা বিবাহ করতে এতো নারাজ কেন ? আপনি না হয় বয়স্ক ও আচার্यস্থানীয়। কিত্তু आপনার সঙ্গে যে তরুণটি রয়েছ্নে টাঁর চেহারা

কেমন সুন্দর। আমাদের একজনের সঙ্গে তার বিলাহ দিতে আপনার আপত্তি কী ?" সংসারত্যাগী মহারাজদের তথন অবস্থ কী তা সহজেই আন্দাজ করতে পারবেন। বয়োজ্যেষ্ঠ মহারাজ ভাবলেন কুশিক্ষার প্রভাবে এদেশের মেয়েরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে!

কানাজ আশ্রমে আলোচ্না প্রসজ্গে একজন মনে করিয়ে দিলেন, আমেরিকা মহাদ্লে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে স্বামী পৃর্ণানন্দর দান অবিস্মরণীয় এই কারণে যে ভারত-আমমরিকার সম্পক্ক গত শতকে চুক্তিবদ্ধ প্রথায় শ্রমিক আমদানির মাধ্যমেই প্রথম ওরু হয়নন। এই ভদ্রলোক মনে করিয়ে দিলেন, ইতিशসের আদিকলে বৃহত্তর ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সেন্ট্রাল আcেরিকতে বিম্থ্র হয়েছিন। সেন্ট্রাল আমেরিকায় ভারতীয় সং্কৃৃতি প্রসারের প্রধান-প্রধান কেন্দ্র ছিল মেপ্সিকো, পেরু, তুয়াত্তোনা, হন্দুরাস, কনম্বিয়া, ইকেয়াদর ও বলিভিয়া।

সে-यুপে মেপ্জিকোর দল্মিণপৃর্ব অঞ্চল মায়াডৃমি বলে খ্যাত ছিল। বহ বছর আগে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মাসিক পত্রিকায় এ-বিষয়ে চমৎকার এক ধারাবাহিক রচ্না লিয়খছিলেন শ্রীপ্রশাস্তুমার সরকার। কারুন-কারুর ধারণা শ צু মধ্য আমেরিকা কেন্ন সমগ্র আমেরিকা মহাদেবא্রে তারতসন্তানদদর পাদস্পশ হয়েছিন। এঁরা স্থুপথথ সাইবেরিয়া পর্यা (েপ্গেযে বেরিং প্রণালী পার হয়ে আমেরিকা মহাদেশে উপস্থিত হন।

 মোরাতে থকে। आমেরিকান ইভ্ডিয়ানরা নাকি এখনও প্রতি বৎসর রামচন্দ্রের বিজ্যোৎসব স্যরণে ‘দশহরা’ পালন করে থাকে। প্রাচীন সেঙ্সিকানরা নিরামিষাশী ছিল এবং অনেকে এথনও তাই। মেপ্পিকানরা আজও হিন্দুদের মতো পৃথিবীকে মাতৃख্ঞানে প্জা করে। মেঞ্সিকান নারীদদরর পোষাক হিন্দু নারীদের মতন। কয়েক স্शনে নারীদের ঘোমটা দিতে ও সিঁদুর পরতেও দেখা যায়।

মেক্সিকোতে নাকি অনেক জায়গায় সংস্ক্থত নাম ছিন। কয়েকটি নাম এখনও সেই পুরনো সম্পর্কের ইস্গিত দেয়। যেমন মেঞ্েে (মঞ্চ), পালেনকে (পালক), করোজাল (করজাল)। বিশ্ৰাস করুন্ম চাই না কর্ন্, মেপ্সিকোর বিখ্যাত দুটি হুদের नाম, 'চপলা’।

আমরা আবার গায়না প্রসন্গে ফিরে এলাম। স্বামীজী স্থৃতিচারণা করনেন, গায়নার রাজনৈতিক পরিস্থিতি হঠাৎ খারাপ হয়ে উঠলো-বেধে গেলো তথাকথিত কালা ও ভারতীয়দের মধ্যে উত্তেজনা। অর্থননতিক অবস্থাও তথন ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। এই অবস্থায় সত্তর দশকের গোড়ায় অনেক ভারতীয় গায়নিজ আবার নতুন করে ভাগ্যসদ্ধানের জন্যে বেরিয়ে পড়লেন মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র কানাডা ও অন্যান্য দেশে।
নিজের পায়ে একদূ দাঁড়িয়েই এঁরা পুর্ণানন্দের প্রভবে যা শুরু করেন তা হলো হিন্দর্ধ সাধনা। এঁরা ওয়াশিংটনে প্রতিষ্ঠা করেছেন হিন্দু মিলন মন্দির। নিউ ইয়কেও মন্দিরের কথা ভাবা হচ্ছে।

টরন্টোতে নিজের পায়ে একমু দাঁড়িয়েই গায়নিজরা জর্জটাউন গিয়ে ব্রদ্মন্দকে বললেন, "তুরুজী, আপনি আসুন আমাদের নডুন দেশে। আপনাকে আমাদের বড্ড প্রয়োজন।" উনি এলেন এবং গায়নিজরা তাঁকে মাথয় করে রেখেছে।

তষ্বুদর্শী সিতাংশ্বাবু বললেন, "বিদেশি সংস্কৃতির মধ্যে বসবাস হলেইই নিজের পরিচয়-সংকট হয়, যাকে সমাজতত্ভিকরা বলেন আইডেনটিটি ক্রাইসিস। বিরোধী আবহাওয়ায় এসে ছিন্নমুল গায়নিজরা নিজেদের ধর্মকে অবল্মম করে বাঁচতে চাইলো।"

ছিন্নমুল গায়নিজরা থেটেখাওয়া মানুষ স্বামীজীকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করেন—ওँরা জানন স্বামীজী ঠকাবার মানুষ নন। অাই ఆঁরা নিজেদের সম্পুণ সমর্পণ করেছেন ওঁর কাছে। কোনো রবিবার যদিব্টু মন্দিরে আসতে না পারেন जাহলে ফেেন করবেন।

এঁরা কৃষ্ণ, রাম, হনুমান ও শিবের হঞ্ীী স্বামীজী বলেন, "সবাইকে শ্রাদ্ধা করবে, কিষ্তু ইষ্টদেবতার পুজা কব্জরে
 বললেন, "দেশে ভিষ্ষা করেছি, এখান কারও কাছে আমি কিছ্ম চাই না।"

মন্ত্র বোঝাবার জন্যে মাঝে-মাঝেে সংস্থ্ত শিক্ষার ক্লাশ হয়। রবিবারে যজ্ঞ ২য় সং্ক্থৃত মষ্ত্র উচ্চারণে।

সিতাংও বললেন, "একজন ভক্ত আছ্নে, মিস্ট্র মোহন-গোট পঞ্চাশেক আাপাঁমেন্টের মালিক। তাঁর স্ত্রী বলেন, 'তরুজী’’ 'আমি आপনার মেয়ের মতন।' তিनि অসুস্থ স্বামীজীর জামাকাপড় কেচে দেন।"

ইংরিজীতে প্রকাশিত হয়েছে প্রার্থনা পুস্তক। প্রতি গায়নিজ ঘরে এই বই পাবেন। স্বামী ব্রদ্মানন্দ কানাডায় এলেন সত্তরের দশকের মাঝামাঝি। শ'পौচেক পরিবার এখানে তাঁর ওপর সম্পুর্ণ নির্ভরশীল। সনাতন হিন্দর্মকে এঁরাই এখানে ব戍 করজ্নে।

১৯৮১ সালে আশ্রম স্থাপনের জন্যে টরন্টোতে সম্পট্তি কেনা হলো। ১৯৮২-তে মন্দির উদ্বোধন হলো। স্বামীজী বললেন, "কারও কাছ্ এক পয়সা いইনি। ওরাই নব্বুই হাজার ডলার দিয়ে সম্পট্টি কিনলো। ১৯৮৪ সালের মধ্যে সমস্ত দেনা শোধ করে দিয়েছে গায়নিজ ভক্তরা।"

গায়নিজ ভক্রা বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজা করতে আগ্রহী, কিদ্ধ এঁরা ভারতীয় ভামা জানেন না। তাই সম্প্রতি সত্তনারায়ণের প্চালি ইংরিজীতে अनুবাদ করান্ো হয়েছে।

যোগ, তপস্যা এখন আর অজানা শব্দ নয়। কানাডিয়া এরা এখন হিন্দুষর্ম্মর কथা ఆনতে চায়, তাই টেলিভিশন গ্রোগামম স্বামীজীর ডাক পড়ে। একজন সায়েব বনলেন, "আমরা ভোগের ডুঙ্গে উঠেছিছাম, কিষ্ঠ দেখছি তাতে আনন্দ নেই। তোমরা কী করে ওসব ত্যাগ করতে পারো?"

বহ সংস্ক্তির মিলনতীথ, এই কানাড।। সব সংস্কৃতির এथানে যথেষ্ট সম্মান।
র্রকজন হিন্দু হয়েো হঠে মারা গেলেন। কাছাকাছ্ছি কোনো হিন্দু নেই—তখন অন্য কেউ যাতে পারলৌকিক কাজ সেরে দিতে পারেন তার জন্যে शাত্বুক তৈরি হচ্ছে। সিতাং৩ বললেন, "স্বমীজীর শরীর ভাল নয়। একদিন ফোন করতে গিয়ে লাইন এনগেজ্ড পাচ্ছি-এ তো আর কনকাতার টেলিশ্সেন নয়্র। চিশ্তা হলো, হয় ফোনটা ঠিক মতো বসানো হয়নি, কিংবা ফোন করতে গিয্যেই স্বামীজী পড়ে গিয়েছ্নে। বাড়িতে জার ক্রেফ নেইই। জামি যখন ছুটে



 কোথায় কনকাতার সরকারী গু্ট্রেণাগার, কেথায় ব্রিটিশ গায়নার জন অ্যাড কো区 এবং কোধায় এই টরেন্টে। ভাগ্যের বিচিত্র ম্রোত সংসারবিরাগী সম্যাসী
 উঠেছ্ন! অथচ এইসব মানুমের নাম পর্যশ্ত आমরা জানি ন।।

ग্থমীজীর সক্গে সেদিন অনেক বিষয়েই কथা হনো। বিশেষ করে যে-সম্যাসী সাভঘর সঙ্গে তিনি জড়িত তার সম্ধক্ধে।

বনলেন, ছ্র্রিশ বছ্র বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের অবিরাম প্রচার করে প্র্শান্দ ১৯৮৬ তেই কলকাতায় ফিরেছেলেে। তার আগে দীর্ঘদিন ধরে তিনি নভনে একটি সভ্যশাখা প্রতিচ্ঠা করেছিলেন। কলকাত। ফির্রবার আগে তিনি টরেন্টোতে এসেছিলেন।

মা্চ মাসে ভ্রপ্মান্দও কলকাতায় গিল্যেছিলেন। ফরিদপুরের বक্ষিম সেন্ণপ্ত B বর্রিশালের শাব্ত্রিজন দাসের শেষ দেখ হলো আমাদের অই কলকাতায়।
 সষ্যব করেছ্নে ভারত-ভ্থথ থেকে হাজার-হাজার মাইল দূরের এই জনপদ্।

ফরিদপুরের বক্কিমের নিত্যসঙ্গী এক কপি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—या তিনি ১৯৪২ সালে ব্রস্মাচর্য জীবনের প্রারজ্ভে উপহার পেয়েছিলেন। এর কয়েকদিন পরেই ১১ এপ্রিল ১৯৮৬, পুর্ণানন্দ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

না, সংসারবিরাগী ব্রম্মানন্দও মৃত্যু সম্পর্কে বেশি আলোচনা করে পরিবেশ ভারাক্রাষ্ত করতে দিলেন না। আমি বললাম, "আপনার সাফ্লে্যের খবর কিছ্ সংগ্রহ করেছি। একটা কিছু অসুবিধের কথা বলুন।"

প্রবীণ সন্ন্যাসী হাসলেন। বললেন, "বিদেশে মাঝে-মাঝে বেশ বিপদে পড়ে যাই। কে৬-কেউ ডাক দেন, দেশে আমার বাবা মারা গিয়েছ্নে, পিতৃদায় উদ্ধার করুন্ন। কিংবা ওই ধরনের কিছ্ৰ। आমি বলি, आপনার প্রয়োজন পুরোহিতের, আমি হচ্ছি সন্ন্যাসী।" সম্্যাসী ও পুরোহিতের পার্থক্যটা এতো দূরে মানুষ বুঝতে পারে না। কিক্তু বড্ড ছোট সমাজ, সব সময় পুরোহিত যোগাড় করাও সষ্তব হয় না, ফলে আটকক গেলে স্বামীজী দায়িত্ব নেন, তবে কোনো দক্ষিণা গ্রহ্ণ করেন ना।

 পাবেন যা আপনার ভাল লাগবে।"




গাড়ি চালাতে-চালাতে তিনি বললেন, "‘বটট জিনিস লক্ষ্য করে মনোবল পাই। গত দুশে বছ্র ধরে বিদেশে ভারতবর্ষের সাং্কৃতিক দুতের তালিকাট বাঙালিরা প্রায় একচেট্যিয়া করে রেথেছে। আমাদের ধারণা ছিল, রামমোহন থেকে তকু করে বিবেকানন্দতে এসে ব্যাপারটা শেষ হয়ে গিয়েছে। কিত্ট ম স্ন দিয়ে যদি থ্থেঅখবর করা যায় তাহলে দেখা যাবে, প্রচার্রতে বিষময় ছড়িয়ে পড়তে বাঙালিরা এইনও ডুলनाशীन।"*

## m

মিস্টার মুন ব্যান-এর ওथান পেকে টরণ্টে নীলাড্রি-নিবাসে মিছরিদার টিলিযেেন এলো।

মিছরিদার কণ্ঠে উদ্বেগ, "তোর সম্বক্ধে খুব খারাপ রিপোঁ পাচ্চি! বিদেশে

এসে অ४ঃপতন ফর এ কাসুন্দিয়ান বয়—আমার পক্ষে এটা মেনে নেওয়া থুউব শক্ত!'
"মিছরিদা! আমি কাসুন্দিয়ান, কিষ্তু বয় নই। আমার ফিফ্টি ইু নট আউট চলেছ্- এই ডিসেম্বরে তিপান্ন, যদি ভগবান একটু উদার মনোভাব দেখান।"
"দ্যাখ, যারা বয়সে জুনিয়র তারা চিরকালই আমার কাছে ‘বয়’ থ্থেকে যাবে, এমনকি সেঞ্ঞুরি করলেও! আর অধঃপতন! এই ফিফটট-প্লাস বয়সটটই' ডেনজারাস यে-কোনো স্বলননের পক্শে-মানুষ এই সময় ‘গিয়ার’ পান্টাবার জন্য ছট্টট করে। ঢুই চলে আয় টরন্টে। ডাউনে, সাদ্মাতে সব আলোচনা হবে।"
‘ডাউন’ বলতে আমাদের দেশে অষঃপতিত এবং পরাজ্রিত এমন একটা ছবি ভেসে ওঠে, আার উত্তর আমেরিক মহাদেশে ডাউন টাউন মানেই এক্নম্বর জায়গা, ব্যবসা-বাণিজ্য আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রডৃমি। মিছিরা আমেরিকান কথ্যুগো থুব তাড়াতাড়ি রপুু করেছ্নে।

ইউনিয়নভিন থেকে ডুট্নাম ডাউন টউউনে। মিছরিদার নির্দেশ অমান্য করার মতন দুঃসাহস এখনও আমার হয়নি। নীলাদ্রির স্ষী রাণুকে বললাম, "তোমরা অনাবাসী ভারতীয়রা তো দূ'স্তাহ কি তিন স্ঠাí আমাকে রক্ষে করবে, আদরযঢ্ করবে, তারপর আমি তো ব্যাক্রাজে শিবপুর, শিবপুর অ্যাড

 ভরসা।"

নীলার্রি তার গাড়িতে আর্মীকে যপাস্থানে ছেড়ে দিয়ে গোলো। নির্ধারিত সময়ে আবার ঢুলে নেবে। আমি দূর থেকে মিছরিদাকে আবিষ্কার করলাম, তিনি একমনে টরন্টোর জনম্রোত দেথে চলেছ্নে।

মিছরিদাও কবিতা আওড়াচ্ছেন : "কেহ নাহি জানে কার আহাান্ন কত মানুচের ধারা, দুর্বার স্রোত্ এলো কোথা হতে সমুদ্রে হলো হারা!"

মিছরিদা জানতে চাইলেন, "হাঁারে, রবিঠাকুর এই লাইনগুো কী কানাডা ভ্রমণের পরে লিথেছিলেন?"
"কী যা তা মন্তব্য করজ্নে, মিছরিদা। এঔলো ভারততীর্থ কবিতার লাইন-ইস্কুলে ঠিক মতন ব্যাখ্যা না করতে পেরে একবার মৃগেনবাবুর বকুনি ঘেয়েছিলানা"

মিহরিদা ঠোঁট উল্টোলেন। "আমি তোকে বিশ্ধাস করতে পারছি না। ভারতবর্ষের অতীত এইসব কাখফাঔ ঘটেছিল হয়জে। কিস্ঘ লাস্ট থ্রি হানড্রেড ইয়ার্স হাজার কয়েক অ্যাংলো-ইভ্ভিয়ান ছাড়া কিছুই তো ভারতবর্ষের নতুন অ্যাকাউন্টে জমা পড়েনি। বরং ভারততীর্থের জল উপচে আফ্রিকায়, ইউরোপে,

আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাকিয়ে দ্যাথ, এই কানাডা দেশের দিকে, কোথ থেকে মনুষ এখানে জড়ো হয়নি ? তুই ম্রেফ এই টরন্টো শহরেই একটা জীবন কাট্টিয়ে পৃথিবীর সব জাতের মানুষের বৈচিত্র সম্পর্কে উপাদান সং্রহ করতে পারিস। এমন কি ইভিয়া সম্বক্ধেও।"
"প্লিজ, মিছরিদা, আড়াইথানা কলকাতায় যত লোক আছে সমস্ত কানাডা দেশটায় তত লোক নেই। সুতরাং ইভিয়ার ব্যাপারটা এখানে তুলবেন না।"
"আলবe তুলবে।" জেদ ধরলেন মিছরিদা, "ডুই একটা কমন পরিবেশে তুজরাতী, তামিন, পাা্রাবী, বাঙাनি এটসেটরা, কিংবা হিন্দু, মুসলমান, শিখ এটসেটরার চারিত্রিক বৈশিষ্টেওুলো লিপিবদ্ধ করতে চাস, তা হলে এই টরন্টোই হলো তোর মহাতীর্থ—ॅ্ ইওর ক্যালকাট, বোম্বাই অর ম্যাড্রাস। তারপর, ঢুই গোট ইল্ডিয়ান জাতটার সন্গে পৃথিবীর অন্য জাতজলোর বিচার-বিবেেনা করতে চাস, ত হলেও টরন্টো হলো তোর সোনার খনি। ওরে কতবার তোদের বলবো, কৃপমণুকত ছেড়ে বাঙালি লেখকরা একটু দৃষ্টি প্রসারিত করুক! তখন তো এরোপ্লেনের এরো রমরমা ছিল না। তবু রবিঠাকুরু চাক্স পেলেই ফুডুক করে বেরিয়ে পড়তেন সাগরপারের মানুষদের দেখব্ধে

 গলায় \পতত ঝুলিয়ে। "বলতে গেজ্র্রুআমিও হিন্দুষর্ম্রে প্রচারকার্य চালাচ্ছি এখানে। পয়সার অভাব নেই। দেশের এক সিকিআনিও আমি কাসুন্দ̆তে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো না।"

কফিশপপে বসে মিছরিদা বললেন, "এক নম্বর পয়ৌট, ঢুই যদি একটা জত श্গান্দ্যত হয্রেও কীভাবে ঋটপট দাঁড়িয়ে পড়তে পারে তা নিজের ঢোখে দেখতে ঢাস তাহলে এই টরc্টোতে সপ্তাহ তিনেক থেকে চাইনীজদের সম্বন্ধে একখানা ৗই লিথে ফেল্। এরা এই মুহূর্তে আসছে হংকং থেকে-হংকং-এর ভবিষ্যৎ সম্পকে এদের মনে যথেষ্ট উদ্বেগ। তাই কিছ্ন একটা বিষয়সম্পত্তি বা বাবসার জন্যে এরা কানাডার দিকে তাকাচ্ছে। বাড়ির দালালদের এখন মচ্ছূ! যে সম্পত্তির দাম ছিল এক লাখ কানাডিয়ান ডলার, তাই এক বহরে দু’লাথ হচ্চে। জনাশোনা দু’একটি বঙ পুঙ্গব এ-লাইনে কেনাবেচা করিয়ে ছু-পাইস করছে। দালালরা এখানে ক্রেতার কাছে পায় তিন পারসেন্ট এবং বিক্রেতার কাছ থেকেও রजন পারসেস্ট। দूটো পার্টিই যদি তোমার হয় তা হলে সোনায় সোহাগা!"
"ভুই কী নিবি ? পপ ?" মিছরিদা রীতিমতো উত্তর আমেরিকান ভাষা আয়ত かরে ফেলেছেন।

আমি ভেবেছি পপকর্ণ অথবা ভুট্টার থইয়ের কথ্থা বলছেন মিছরিদা।
"মিছরিদা, ভুট্টার ঘই খাবার জন্যে হাওড়া-কাসুচ্দের ছেলেরা এতো কষ্ট করে ফরেনে আসে না!"
"ওরে হতভাগা, ঢুই ফিরে গিয়ে এদেশ সম্বক্ধে কী করে নিখবি ? এখানকার কোনো জিনিস তো তোর মাথায় पুকছে না।"
"ঢুকেছে মিছরিদা, কিষ্ু থাকছে ন!!"
"ওই হলো। শোন্, কোনো হোস্ট যদি জিজ্ঞেস করে, ডুমি পপ নেবে কি ना, তার মানে ঢুমি কোনো সফ্ট ড্রিক নেবে কি না। মদ খাওয়াবার ইচ্ছে হলে বলবে ‘ুুজ’। অবরদার। আমাদের বিবেকানন্দ ইস্কুলের ছেলে ঢুই, যশ্মিন দেশে যদাচার এই খুয়ো তুলে ‘বুজ’ করে বসেছিস এখবর যেন আমার কানে ন। আসে।"

আমি বলनাম, "দিশেহারা হয়ে যাচ্চি, মিছরিদা। ভয় হয় নিজের স্ট্যিারিংএর তার ছির্ডে গিয়েছে-কিমুতেই নিজ্জেকে ইচ্ছেমতো চালাত্ত পারছি ন। অয্যুত এই দেশে।গাড়িতে এরা লিতে রেখেছে ট্যাশ্শ’, কিষ্ঠ মুখে বনবে ‘ক্যাব’। লেখা আছে ‘পুলিস’ কিষ্ঠ বলবে ‘কপ্স’’’

মিছরিদা ডাইরি বের করনেন। "निথে নে। বই জ্小ুপিয়ে নাম করবি তুই, আর থবর জ্েোগাড় করে মরছি আমি। আমাদের হাঞ্ধীরু হেলে না হলে কোন্ ্যাটা তোকে দে খতে!"
 থোলে ! এখানকার ফিিজ-এর দরজাব্য :্খৈষ্েল ডানদিকে। এখানে আলোর সুইচ
 ‘গ্যাস’! এখানে লিফ্ট--এর নাম ‘এলিভেটর’। পেচ্চাপের खায়াগার নাম ‘ఆয়াশরুম’। কত চেষ্টা করে শিৰে এসেছিলাম, ‘ছৌট বাইরে’ যেতে হলে বলতে रबে টয়লেে'—বিষ্জ কাজ্জে লাগলো না।"

মিছরিদা মনের আনন্দে বনলেন, "এই যে তোকে জিষ্েেস করলাম ‘পপ’
 করছে। পপ ছাড়া আার কী খাও্যাবেন ?’ তোর অবস্থা দেধে মায়া হচ্ছে ! পকেটে কট্ট ডলার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিস বিশ্পদর্শনে। এখানে লেখক-ফেখক ও্র ভেক ছেড়ে বৈত্তক পেশা পুরুতগিরির পরিচয় দে-ভাল পশার জমিয়ে ফেলবি এবং কিছ্দ বাড়তি আায় হয়ে যাবে।"
"তা যা বলছিলাম, কোনো সায়েব যদি জিজ্জেস করে পপ খাব কি না, তাহলে তোর উত্যর হবে-আই ডোদ্ট কেয়ার!"
"সর্বনাশ! তেষ্টায় যখন গলাঢা গোবি মরুভূমি হয়ে উঠেছে-সেই সময় ‘আমি পরোয়া করি না’ বলবার মতন মনোবল আমার কিচুতেই পাকবে না, মিছরিদা।"
"ওরে হতভাগা, ওর মানে তুই পপ খাবি না, তা মোটেই নয়। এটা ভদ্রতা। এর মানে হলো, ‘তুমি দিতেও পারো, না-ও-পারো!’ভদ্রতা শেখ একটু—বিদেশে এসেছিস, দুনিয়ার সেরা জিনিসটা আহরণ করে হাওড়া-শিবপুরে ফিরে যা!"
"মিছরিদা, যুগ যুগ জিও!" ভাল সাইজের খাবার অর্ডার দিয়েছেন আমাকে জিজ্ঞেস না করেই।

তারপর বললেন, "খা ভাল করে।অপর্যপপ্ত খাবারের দেশ। দুনিয়ার লোককে খাওয়ানোর মতন গম তৈরি করছে কটা মানুষ মিলে। আমার মনটা কিত্ত্ ভাল নয়, শংকর। মুন ব্যান-এর ব্যান-এর মেয়েটা ‘স্যানেরোপ্স্যিা নার্ভোসা’য় ভুগছে। শরীরটা যা হয়ে গিয়েছে।"

গুরুতর রোগ নিশ্চয়। "ক্যানসার-ট্যানসার এর উত্তর আমেরিকান নাম নাকি ?" আমি অতি সাবধানে প্রশ্ন করি।
"নারে। প্রাচুর্যের দেশে এই রোগ হয়। তুই-আমি ছোটবেলা থেকে খাবোখাবো করে হ্যাংলামির বদনাম কুড়োই, আর তেরো বছরের মেয়ে এখানে নাখেয়ে না-খেয়ে এই রোগের খপ্ররে পড়ে যাচ্ছে। র্রাগা হয়ে যাবার প্রচেষ্টায় এ:? ম্মিম থাকার অদম্য ইচ্ছা থেকে এই মানস্কিক্কেটটিলতার সৃষ্টি হয়—তখন খাবর দেখলেই গা গুোতে আরম্ভ করেরুঁ
'नা আমি কোনো নার্ভোসা রোগেঝ্পে t্ররে পড়তে চাই না এই বিদেশে। তাতে দু’তিন সপ্তাহে দু’তিন কেম্ভিশ্রুর্রত্ব বৃদ্ধি হয় হবে!"

মিছরিদা বললেন, "কাল থেকে তোর সম্বষ্ধে আমার খুব চিস্তা। যতবার ফোন করি ততবার কোথাকার কোন স্বামীজীর সষ্ধানে বেরিয়েছিস।"
"কোথাকার কোন নয়, একেবারে আমাদের নিজেদের লোক, স্বামী ব্রদ্মানন্দ। এককালে বরিশালে ছিলেন, তারপর স্থায়ী ঠিকানা, কেয়ার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ২১২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কল্লকাতা।"

সজ্তুট্টু হলেন না মিছরিদা। তাঁর তাৎক্কণিক মত্তব্য, "তোর ব্যাপারটা ঠিক আমি বুঝে উঠতে পারিন না। বছর দশেক বিবেকানন্দ ইস্কুলের তাঁবে থেকেও তোর মধ্যে ভক্তিভাব জাগরিত হলো না। দেশে যখন থাকিস তখন তো ব.বলুড়মঠে, নরেন্দ্রপুরে, গোলপার্কে, রহড়ায়, রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে যাবার জন্যে কোনো ছটফটানি দেখি না। আর বিদেশে এসে সাধু-সম্তদের পিছনে ছূটে ব.বড়ানোর কোনো মানে হয়?"

মিছরিদার কিনে দেওয়া মিষ্টি ‘পপ’ এখনও আমার সামনে রয়েছে। আমার পাক্ষ শর্করা-হারামি করা কোনোপ্রকারেই সষ্তব নয়। তাই চুপ করে রইলাম।

মিছরিদা বললেন, "ডোগের ঐই দেশে সাধুসন্ন্যাসীরা যতই চেষ্টা করুন

তেমন সুবিধে করতে পারবেন না। जা ছড়া প্রভু যীশুর প্র্যাকটিশ এখানে প্রবল-অন্য কেউ দাঁত ফোটাতে চেষ্টা করনে তাঁর দাঁতটট ভাঙবে।"

আমি বললাম, "সবে পড়ে এসেছি লিলিয়ান স্মাট-এর ‘মানবজাতির ধর্মীয় অভিজ্জত' নামক ইংরিজী বই। উनि বলफ্নে, হিন্দুদ্বের মধ্বে সব ধর্মের মিলনসস্ভাবনার স্বীকৃতি রয়েছে-যত মত তত পথ কথাটা সাচ্চা হিন্দুর কাছে নিছক ম্যোগান নয়। শত-শ্ বছর ধরে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে এমন এক জীবনयাত্রার সজ্ভাবনা হিন্দूप্বের মধ্যে রয়েছে যে সব ধর্মই বিনা সংঘাতে বিকশিত হতে পারে।"

মিছরিদা খুব খুশি হলেন না। বললেন, "বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, ভক্তিবেদান্ত থেকে আরষ্ঠ করে পুর্ণানন্দ, ব্র্মানন্দ পর্য্ত সবাই যে কাজ করতে চেয়েছেন, সেখানে বেদ, ৬পনিষদ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, বাল্মিকী রামায়ণ, মহাভারত তঁদের শক্তি জোগাবেন। তোর সাহাভ্যে ওঁদের কোনো কাজে লাগবে না। তুই বাছাধন পুজ্ো-আচ্চা সাধন-ভজন জড়িয়ে না-পড়ে বিক্তসাধক বাঙালির পাল্যের কাছে পুষ্পাঞ্জাি দে। সেটাই হবে এ-যুগের বাঙালির্র জন্যে তোর সবচেয়ে বড় কাজ।"

 তুনাম একখানা বাঙানি দোকান জ্xে গি গিয়ে দেখি সে-দোকান উঠে গিত্যেছে।
 ততত খবর পেয়ে কাল থেকেই তোর জন্যে ছটফট করছি। সব তীর্থ পর্ষটন ব্ধ রেবে ঢুই এখনই গোরাবাবুর সর্গে যোগাযোগ কর।"
"তথাদ্তু মিহ্রিদা।"

## m

জয় মিছরিদার জয়! গোরা আদিত্য সম্পর্কে তিনি আমাকে কিছूট৷ ওয়াকিবহাল করেছেন। তারপর আমি নিজে অনেক খবরাখবর নিয়েছি এবং সবার শেষে অমি গোরা আদিত্যর প্রাসাদোপম অট্টালিকায় হাজির হয়ে তাঁকে সপরিবারে দর্শন করেছি।

কানাডায় নাম করবার মতন বাঙালি ব্যবসায়ী নামে বিরাট এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের খোদ প্রেসিডেন্টসায়েব এই গোরা আদিত্য-यাঁর অধীনে কয়েক

ডজন ডাক্তার ও শ'চারেক কানাডিয়ান সায়েব কাজ করেন। টরত্টোর এজিনকোর্টে ৪৫০০ নম্বর শেপার্ড অ্যাভেনিউতে ৫৫,০০০ স্কোয়ার ফুট জায়গা জুড়ে তাঁর বিরাট পরীক্ষাগারের সদর দপ্তুর দেখলে বঙসস্তান হিসেবে চক্ষু চড়কগাছ হতে বাধ্য। এই কেন্দ্রটিতেই যা যজ্ত্রপাতি আছে তার দাম অন্তত কুড়ি কোটি টাকা।

আরও একটু বিবরণ প্রয়োজন? তা হলে ওনুন, গোরাবাবুর কোম্পানিতে বাইশখানা শোফার চালিত এয়ারকণ্ডিশন্ড গাড়ি আছে, যার প্রত্যেকটিতে একখানা ফ্রিজ পাবেন। এই গাড়িগুলি দিনে ১০,০০০ মাইন ঘুরে বেড়ায় কোম্পানির কাজে।

বিশাল সদর দপ্তুর ছাড়াও টরেন্টো শহর জুড়ে গোটা পঞ্ণাশেক শাখা আছে নেডকেম ল্যাবরেটরিজ-এর। বায়োকেমিস্ট্র, হেমাটোলজি, প্যারাসাইটোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, সাইটোলজি, কার্ডিওনজি, রেডিওইমিউনোজ্যাসে থেকে শুরু করে নিউক্রিয়ার মেড্ডিসিন ইত্যাদি নানা বিভাগের পরীক্ষা-নিরীক্মা সংক্রান্ত কাজে এই কোম্পানি টরন্টোর এক নম্বর প্রতিষ্ঠান হ্রার গৌরব অর্জন করেছে। এহেন কোম্পানির বার্ষিক আয় যে পঁচিশ-ড্রিক্ক্রিণ কোটি টাকা হবে তাতে आশ্চর্যের कী?
 যেমন রডনি এলিস, ইনি বায়োকেম্সি ্র্রবিভগগর প্রধান ও কোম্পানির ভাইস(,প্রসিডেন্ট। আর একজন হলেন্চ ন্যানেজার।

বাঘা-বাঘা বিশেষজ্ঞের এই কোম্পানির শিখরে যিনি সগ্গৌরবে শোভা পাচ্ছেন, সেই গোরা আদ্তিত্যর ভিজিটিং কার্ডে যে শিক্মাগত যোগ্যতাটুকু (োযিত হচ্ছে তা কেবল বি-এসসি।এই ডিখ্রির উৎপত্তি কলকাতার স্কট লেনের বঋবাসী কলেজে, ‘বৈঠকখানা বাজার বিদ্যালয়’ বলে উন্নতন্নাসিকা সারস্বত সমাজে যার সম্বস্ধে রক্গরসিকতার শেষ নেই।

নামেও গোরা, গাত্রবর্ণও গোরা। "আদিত্য বরণং বললেও কোনো ভুল হয় -॥, চুয়াপ্মিশ বছর বয়সের এই ভদ্রলোককে। কিস্তুছেলের গায়ের রং দেখে বাবা【নাম রাখেননি, তোকে আমি সাবধান করে দিলাম," বनেছিলেন মিছরিদা।

আমার মুখে সে-কথা শুনে গোরা আদিত্য খুব হাসতে লাগলেন। ওঁর বাড়ির -ศদ্ল দিকে সুইমিং পুলের ধারে বসে আমরা গম্পগজব করছি। অদুরে রয়েছেন 1.:|ারা-গৃহিণী।

দর্জ্জয় প্রাণশজ্জি সత্টেও গোরi মানুষটি ভীষণ শান্ত, অত্যণ্ত বিনয়ী। কোথায় !.मन দুর বাংলা সম্পর্কে গভীর ভালবাসা রয়ে গিয়েছে।

এই হাসির আগে গোরা আদিত্য কবি-সমালোচক মোহিত্নাল মজূমদারের কথা তুললেন। "ઉँর ছেলে মনসিজ আমার ছোটবেলার বল্দু । আমার লেখাপড়া হয়নি, মনসিজের হয়েছে-ও এখন ইংরিজীর অধ্যাপক। গড়িয়াহাট ব্রিজের ওখান থাকে," বেশ গর্বের সর্গে বললেন গোরা আদ্তিত। দেখলাম মনটা এখনও ভেতো বাঙালির মতনই রয়ে গিয়েছে। বললেন, "জানেন, মনসিজ প্রত্যেক পরীম্মায় ফার্স্ট হতো আমাদের ইস্কুনে।" মনসিজের সজ্গে এখনও যে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে তার জন্যে গোরা আদিত্যর বেশ গর্ব।

নামকরণ-রহস্যে কিঘ্দা আলোকপাত হলো এবার। "গায়ের রং-ফং কিদ্দু নয়। বরহমপুরে (মুর্শিদাবাদ) গোরাবাজারে জন্ম, তাই নাম রাখা হয়েছিল গোরা", গোরা আদিত্য টাঁর টৌত্রিশ নম্বর কোবলস্টোন ড্রাইভ থন্নিহেের প্রাসাদে বসেই আমাকে এ কথা বললেন।

এ-বিষয়ে মিছরিদার সত্গ পরে আমি আলোচনা করেছি। মিছরিদা বললেন, "একঘেয়ে সাশ্ষাৎকারের মধ্যে যাস না। বাঙালি বেঁকে বসলে বা রুঘে দাঁড়ানে কী হতে পারে তা তোকে যুব-সমাজের সামনে উপস্যাপিত করতে হবে। সুতরাং ব্যাপারটা ডোকে গক্রের স্টইইলে এবং কিছ্মুটা নাক্টক্কির ভস্গিতে রসিয়ে লিখতে হবে। ना হলে বাঙালি জাতের মাথায় বাপার্ট্ঠঠঠক पूকবে না। হাজার জায়গায়

 পোড়াতে হবে!"

তা হলে ব্যাপারট এই রকক্ম দাঁড়াচ্ছে!
এক যে ছিল দেশ, তার নাম বাংলা। সেই বাংলা যা একদিন সোনার বাংলা ছিল, এখন পোড়া বাংলা। সেই বাংলায়, মুর্গিদাবাদ, বহরমপুর থেকে মাইল কুড়ি দূরে বাটকেবাড়িতে (সর্বাছপুর গ্রামে) এক বাঙালি ভদ্রলোকের জন্ম। পুলিশের অতি সামান্য চাকরিতে ঢুকে সুহাসকুমার আদিত্য মহাশ্য যথাসময়ে দারোগাবাবু হয়েছিলেন। দারোগাবাবুর স্ত্রীর নাম সুবর্বপ্রতা। ज্দের সাতটি সণ্ডান-চারটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। দেশ ভাগ হবার সময় সুহাসবাবুর পোস্সি: ছিল খুলনা
 কলকাতার শথের বাজারে—নিজে ঘুরে বেড়ান পচ্চিমব<্পের বিভিম্ন মহকুমায়।

এই দারোগাবাবুর ছেলে মনে করুন ভর্তি হলো বড়িশা হাই ইস্কুলে। পড়াশোনায় মেটেই ভাল নয় এই ছেলেটি। ১৯৫৫ সালে কোনো রকঝ্ম ম্লুল ফাইনাল পাশ করলো। তারপর বাঙালির একটাই কাজ থাকে-কলেজে পড়া। প্রথম্র বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজে। তারপর চারুচন্দ্র কলেজে। অবশেষে বস্গ বাসী কনেজে। মধ্যিখানে একবার বোধহয় ফেলও করেছিল। তারপর

কেনোক্রমে বি-এসসি। ওণের মধ্যে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং সাইকেল চালানোয় দক্ষতা।

এই সময় চাকরি রোঁজা হচ্ছে। কিষ্ঠु কোথায় চাকরি? সেই সময় পিতৃদেব বনগ্রাম দারোগাগিরি করজ্নে। ছেলেটির ছোড়দা একদিন বেকার ভাইয়ের ওপর তিতিবিরক্ত হয়ে সাফ বলে দিলেন, "গোরা, এখানে থাকতে হলে সংসারে টাকা দিতে হরে-না হলে বেরো৩।" রটা ১৯৬১ সালের কथা।

কত বেকার বাঙালি প্রতিদিন সংসারে এই কথা তনছে, কিট্ট কিছুই ফল্ল হয় না। অভিমাनী বাঙানি হলে চোেের জনে, না-হয় আফ্মহত্য।। কিষ্ভ ওসব ছেঁদো বিবরণ দেবার জন্যে आমি তো এই কাহিনী লিখতে বসিনি।

তার পরের দৃশ্যাটা হচ্ছে এইরকম। গোরা মনে মনে বলছে, দাদা আমার মহা উপকার করেছে। বড়িশার ছেট্ট বাড়ি থেকে বহিষ্কারের নোচিশ দিয়ে ‘লিখে দিল বিশ্ব নিথিল দু’বিঘার পরিবর্তে'!
 ভাষায় চাকরির অ্যপ্পিকেশন নিখতেন। গোটl কয়েকু কোম্পানীর ঠিকানা নিয়ে

 যাবার জাহাজভাড়। প্রয়োজন। এ টাকা বৃ্夕োধ্য থেকে আসবে। গোরাবাবুর বড় ডাইয়ের তখন সবেমাত্র বিয়ে হহেজজ্গ নডুন বউদির নাম সষ্ধা। অনেকটা
 হয়ে গিয়েছে। এখন গয়না নিয়ে কী করবো ? ঢুমি বরং এক-আধটা বেচে নিয়ে প্থথর খরচটা জোগাড় করে নাও।"

ইচ্ছে না থাকলেও গোরা তাই করলো। বউদির গয়না-বো টাকা সম্বল করে यাত্রা ওরু হলো অজানা দেশের সষ্ধানে। গোরা সেই যে ভাগাসষ্ধানে বের হলো आর পিছিয়ে-পড়া নেই। শোনা যায়, জার্মান ভাষায় অাপ্পিকেশন-লেখককে (গারাবাবু এখনও নিয়মিত আর্থিক সাহাय্য করেন।

গোরাবাবুর বল্মু মনসিজ্র বলেন, "জার্মানিতে গিয়েই ওর ব্যক্তিত্ব সম্পুণ পান্টে গেলো—জার্মান নিয়মানুবর্তিতা বলতে যা বোঝায়, তাই দুকে গেলো ওর র<্জে।"

আর গোরাবাবু বলেন, "ওখানে এমন নেশা ধরে গেলো যে, দিনরাত কাজ か.াতাম। রাত-কলেজে কেমিস্ট হিসেবেও পড়াশোনা আরও কর়লাম।"

চার বছর কাজকর্মের পরে গোরার ইচ্ছে হলো দেশে खিরে যাবার।"ফিরবার স্৷াগ ল্লাভ হলো একবার কানাডা বেড়িয়ে যাই—স্রেফ কয়েকদিন্নের জন্যে।" পকেটে মাত্র আশি ডলার এবং ভ্রেফ একটা క্রীফ কেস নিয়ে ১৯৬৪ তে


কানাডায় আগমন। প্রথমে বরফ্টরফ দেত্থে মনের মষ্যে দ্ধিধা।
"এখানে এসে খেয়ালের বশে একটা হাসপাতালে ফোন করলাম চাকরির ধ্থোজে। ল্যাবরেটরি টেকনিসিয়ানের অভিষ্ঞजা অছে জেনে, ওঁরা তখনি আসতে বনলেন এবং পরের দিন চাকরি হয়ে গেলো।"

হাসপাতালের ক্রিনিক্যাল বিভাগে গোরার কাজ তখন টেস্টেটিউব পেেয়া, ট্রে সাজান্যে। এরইই মধ্যে বায়োকেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন গোরাবাবু। চাকরিতেও সামান্য একদ্ম উম্নতি হয়েছে, কিন্ত কঠোর পরিশ্রম।

এই সময় একদিন ফিলিস গিদিয়ন-এর সঙ্গে আলাপ। এ্র বাবা দিম্মীতে ইস্ধুলের মাস্টার। ১৯৬৫তে বিয়ে এবং নতুন সংসারের দায়িত্ব মানতে গিয়ে ডবল শিফ্টে কাজ। গোরা বলনেনে, "সমস্ত রাত কাজ করে অনেক সময় হাসপাতলের বেঞ্চিতে ওয়ে পড়তাম।"

কয়েক বছর পরে ত্ত্রী সন্তানসষ্ভবা হলেন। গর্ভে যমজ সস্তানের ইপ্গিত রয়েছে। "অনেক টেস্ট করাতে হতো, তার খরচ জোগাতে হাড়ে-হাড়ে কষ্ট পেতাম।"



 বাড়বে, অনেক চিষ্তা ওর।"

ডাক্তার মানুষটি সদাশয়। বলললেন, "আমার এই চেম্বারের বেসমেন্টে জায়গা আছে-ওখানে ছোটখাট একটা ক্লিনিক্যাল ল্যাব ঙুরু করতে পারে। আগামী সপ্তাহে ওকে নিয়ে এসো।"

স্ত্রী বললেন, "আগামী সপ্তাহে ক্েে ? এখনই নিয়ে আসছি। আমার স্বামী বাইরে দাঁড়িয়ে আহে।"

সেই আলাপ হলো ডক্ট্র স্টিভেঞ্েের সজ্গ। বললেন, "যতস্মণ ভাল কিছ্ম না পাচ্ছ এখানে ওরু করো।"

কিষ্ু ন্যাব শুরু করা অত সহজ নয় । কয্যেক হাজার ডলার অবশ্য প্রয়োজন। यষ্র্রপাতির লিস্ট তৈরি-অন্তত দশ হাজার ডলার চাই।

ग্তী আবার সহায় হলেন। ফিলিস একদিন রডনি এলিস এবং তাঁর বষ্ধু জেরেমি ক্যাম্পকে বাড়িতে নিমস্ত্রণ করলেন। এঁরা দুজনেই ইভ্ভিয়ান রান্নার ভক্তু।

ফिলিস একসময় স্বামীকে বললেন, "ঢুমি এখন ছেলেদের ঘুম পাড়ােে না ডিশ ধোবে?" তারপর স্বামীকে একমু দুরে পাঠিয়ে এঁদের বললেন, "গোরা

একটা ল্যাব শুরু করতে চায়। কিত্ট টাকার অভাব।＂
একদু পরে গোরা ফিরে এলে জেরেমি বললেন，＂গোরা তুমি ন্যাব আরশ্ত করো，টাকার অভাব হবে না।＂পরের দিনই ওঁরা দশ হাজার কানাডিয়ান ডলার ধার দিলেন তিন পার্সেন্ট সুদে।
＂খরচ বাঁচাবার জন্যে ল্যাবের সমস্ত বেঞ্চি আমি নিজের হাতুই তৈরি করে ফেলেছিলাম＂，গোরাবাবু সরল মনেই স্বীকার করলেন।
＂তারপর？＂
＂ভাগ্য সুপ্রসন্ন। দু＂বছরে সমস্ত দেনা শোধ হয়ে গেলো। যে－বাড়িতে ল্যাব ওরু করেছিলামম সেই বাড়িটাও কিনে নিয়েছি।＂

তারপর অভানীয় বৃদ্ধি হয়েছে মেড－কেম ল্যাবরেটরির। কুড়িটা হাসপাতাল এখানে কাজ পাঠায়। কুড়িটা স্পেশাল টেস্টিশ সেন্টার আছে। তা ছাড়া আছে পঞ্জাশটা শাখা। টরন্টে থেকে টেস্ট্যান চলে যায় নিউ ফাউঙ্ভল্যাশ্ড পর্যন্ত।

এ ছাড়া আছে সম্পত্তি বেচাকেনার ব্যবসা। জश্থরির চোখ দিয়ে গোরা আদিত্য বুঝতে পারেন কোন সম্পত্তির কী ভবিষ্যৎ। এই ব্যবসাও গোরাকে
 মুহূর্ত সময়ও নষ্ঠ করা যায় ना।

গোরা আদিত্যর শেপার্ড আ্যান্রি সুবিশাল দপ্তরে আমি গিয়েছি। এমন
 বিশ্লেষণ চলেছে। এখানে কারখীনা অথবা অফিস কথাটা জনপ্রিয় নয়। সবাই বলে ‘ওয়ার্ক স্টৌন’－কর্মকেন্দ্র，এই মানে করা যায়।

প্রতিদিন তিন－চার হাজার বিভিন্ন ধরনের নমুনা এখানে পরীক্শ। করা হয়। এই সব পরীষ্ষার ফলাযল রোগীর আষ্মীয় অথবা ডাক্তারের প্রতিনিধিকে সং্র্রহ করতে হয় ন।। কমপিউটারের মা্্যম্ সোজ ত ডাক্তারের চেম্বারে অথবা शসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

মেয়েদের জরায়ুর ক্যানসার সস্ভাবনা সম্পর্কে এক ধরনের রাসায়নিক পরীষ্ষার সংখ্যা বছরে অন্তত ৫০，০০০।
 শাট সেকেশ্ডে রক্তের ত্রিশ ধরনের পরীষ্ষা－রিপোর্ট তৈরি হয়ে যায়।

আর－একটি মেশিন আছ্，যার রশ্ষণাবেক্ষণ করেন হাজার হাজার মাইন দ！রর এক आমেরিকান কোম্পানি，কমপিউটরের মাধ্যমে। যষ্র্র খারাপ হলেই， ডই আমেরিকান কোম্পানির বিশেষজ্ঞরা টেলিফোনে বলে দেবেন，আপনি ঋযম নম্বর যন্ত্রাশ্শটা এখনই পান্টে নিন।

অফিস ঘরের সামন্ন সকলের অবগতির জন্যে একটি তাম্রফলকেে মেড-কেম ল্যাবরেটরিজ-এর উদ্দেশ্যতুলি থোদাই করা আছে : দেশের এক নম্বর ডায়াগনস্সিক ন্যাব হিসেবে নিজেদের সুনাম রক্ষা করা। গবেষণার মা্যমে এই বিষ্ঞানে নতুন পথথর সস্ধান করা। কর্মীদের আণ্যোন্নতিতে উৎসাহ দেওয়া। প্রতিষ্ঠান এমনভাবে চালানো, যাতে লাভ হয়। সব রকম সম্পদের পরিপূণ ব্যবহার। যথাসময়ে সমস্ত উত্তর আলেরিকায় কোম্পানির কাজকর্ম প্রসারিত করা।

কথ্া প্রসজ্গ গোরা বনলেন, "জার্মানে আমকে তিনটে জিনিস শিখিয়েছে- শ্রমের মর্যাদা आছে, কঠঠার পরিশ্রমের কেনো বিকন্প নেই এবং নিয়ানানরर्তিতা ছাড়া কিছ్ হয় না।"

তারপর কথা উঠলো, ব্যবসায়িক সাফল্লোর রহস্য সম্পকে। গ্রীষ্টীয় ধর্ম্র্ছ থেকে উদ্ধূতি দিয়ে চমৎকার একটি মন্তব্য করনেন গোরা। "অন্য কারও घাড়ে চেপে প্রক্সির মাধ্যমে তুমি স্বর্গে পৌঁছতে পারো না। কথাটা ব্যবসায়িক সাফল্যের ब্ষেত্রে সতি।"

যে প্রচ আঘ্রবিশ্ধাসে ঘর থেকে বিতাড়িজ্বীঈরা আদিত্য হাজার মাইল
 বললেন, "পড়াশোনা ভাল না হয়েও স্রে যে জীবনে ব্যথ্থ হইনি তার একটা কারণ আমি প্রচণ পরি্রমে বিশ্ষাস্র্প্রে এবং সব কিছू বিশ্লেষণ করে নেবার মতন মানসিকতা আমার আছে | হেরে পালিয়ে আসতে রাজি নই। டপ*চোয়া নোংরা বুদ্ধি না থাকলে বাবসায় ভাল করা যায় না, তা আমি বিপ্ধাস করি না। সৎ ভবে সোজাসুজি পথে মানুষকে বিশ্ধস করে এখনও পর্যশ্ত আমার লোকসান इয়নি।"

স্ত্রী ফিলিস যমজপুত্র পিটার ও পল এবং ন‘বহরের কন্যা জেনিফারকে নিয়ে গোরা আদিত্যুর সুথের সংসার। গোরাবাবু এখনও বহরে একবার কলকাতাহ বেড়াতে আসেন। ওঁর বাড়ির কাছাকাছি ঠাকুরপুকুর ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্রে তিনি প্চিশ তিরিশ লাখ টাকার যম্ণ্রপাতি দান করছ্নে, ওখানকার কর্মীদের নিজ্েের খরচে কানাডায় আনিয়ে টেকনিক্যাল শিক্কা দিয়েছ্নে।

গোরাবাবু বললেন, "কলকারথান তৈরি করতে অনেক টাকা লাগে। কিত্ত নানা ধরনের সার্ভিস ইনডাস্ট্রি আছে যা চালাত্ অনেক কম টাকা লাগে। সেই সব দিকে যাওয়াটিই বোধ হয় স্বক্ববিত্ত বাঙালিদের পক্সে বুদ্নিমানের কাজ। আমার তো মনে হয় প্রত্যেক মানুষেরই এবটা উচ্চাশা থাকা ।রব!? - • সই স্বপ্ন অনুयায়ী নিজ্জের কর্মধারা ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন এবং তারপর্রে লেগে থাকো, লেগে থাকে। কারও দয়া ভিক্ষা না-করে (েোে যাও, খেটে যাও। কঠিন

পরিশ্রমে শরীরে বা মনের যে কোনো ক্ষতি হয় না অা আমি নিজের জীবন থেকে বলতে পারি।"

জীবনের এবড়ো-থেবড়ো পথ ধরে এমন বিপুল বিক্রমে এগিহ্যে যাবার মষ্ত্র কোথা থেকে পেয়েছেন জিজ্ঞেস করাতে গোরাবাবু চিত্তিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "শে-সব সাধারণ উপদেশ লোকমুখে নিত্য প্রচারিত হচ্ছে তাই তো যথেষ্ঠ। যেমন ধরুন, 'যা আজ্রকে করা যায় তা কালকের জন্যে ফেলে রেথো না’। এই উপদেশ আমি প্রতিদিন মেনে চলার চেষ্টা করি। তারপর ধরুন, 'সময়ের এক «েঁড় অসময়ের দশ (खোড়’। যथা সময়ে কাজ করে আমি অনেক ফেঁড় বাঁচতে পেরেছি। তারপর মনে করুন্ন, ‘রোম শহর একদিনে তৈরি হয়নি’ বড় কিছু কাজে হাত দিয়ে রাতারাতি কেপ্মা ফনের চেষ্টা আমি করি না।"

শেষ সাক্ষতের পর মেড-কেম ন্যাবরেটরির সদর দপুর থেকে বেরিত্যে গোরা আদিত্য আমকে যখন গাড়ি পর্যত্ত এগিয়ে দিতে এসেছিলেন তথন আমি জিঙ্ভেস করেছিলাম, "আমাদের দেশ, বিশেষ করে কলকাতায় এমন একটা বিস্ময়কর ন্যাবরেটরি গড়ে তুলবেন না?"

বহরমপুর গোরাবাজারের গোরা আদিত্য এব্ঠুম্ঠ থমকে দাড়ালেন। ওঁর গলা ভিজে উ১লো। তারপর বললেন, "আख্রুক্ষী দেশের মানুষ যে কত গরিব




## m

গোরা আদিত্যির জীবনকথা আমার অভিজ্ভতার ঝুলিতে জমা পড়েছে জেনে y|x হলেন মিছরিদা। তারপর বললেন, "একজন অস্ডুত সায়েবের থোজ ।.সர্য়ছি। ওঁকে একমু দেখে যা। না, মুখ বেক্াস না। তোকে আমি ব্যবসাদার


ছিছরিদা পা নাড়াতে-নাড়াতে বনলেন, "একজন রাশিয়ান পখিত সেদিন
 -সাঙালি বাগালি। এই অবাঙালি-বাঙালির মধ্যে যেমন শিখ পাঞ্রাবী আছে,



ব্রিটিশ বাঙালি বলতে আমার আর্থার হিউজ আই-সি-এর কথা মনে পড়ে যায়। শেষ দেখা হয়েছিল তাঁর সহ্গে রামকৃষ্ণ মিশনে। গোলপার্কের ইনস্সিটট অফ কালচারই দেখা হয়েছিল রাশিয়ান বাঙালি দানিয়েল্যুক-এর সন্গ। শিখ বাঙালি তুরণেক সিং এখন মার্কিন নাগরিক। বসবাস সিরাকিউজে। পেশায় লাইব্রেরিয়ান। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্य একদিন নতুন বিএ ক্লাশে পড়াতে এসে দেখেন একজন পাগড়িপরা যুবক বসে আছে। তিনি ইংরিজীতে বললেন, पूমি ডূল করেছে, এটl বাংলা ক্লাশ। ওরণেক সিং মাথা নিচু করে বলেছিল, "না স্যর, আমি বাংলা পড়ত্তেই এসেছি।" নিজের ভালবাসায় এবং সাধনায় তুরণেক হয়ে উঠেছিল্ল বাংলা ভাষায় বিদ্যের জাহাজ।

নোট বই বের করে মিছরিদা বললেন, "নাম-ঠিকানা অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি। লিথে নে।"

সগর্বে শে-নামটি মিছরিদা দিলেন-প্রফেসর জোসেফ টি ওকোনেল এবং তাঁর অর্ধাগিনী ক্যাথলিন ওরফফ ক্যাথি বউদি।

হ্যু, এঁদের তো আমি ইতিমধ্যেই দেখেছি ক্রিষ্রল্যাশ্ড বাঙালি সম্মেলনে। সাত্যেব বক্জৃত করলেন চৈতন্যদেব সম্বন্ধে। কাক্কীত্রংং বিখ্যাত বাঙালি বলতে
 পাচশ বছর ধোপে টিকতেন কিনা তাপ্র মুহুর্তে বলা শক্ত।

মিছরিদার কথা মতন বোগাযৌে খুব খুশি হলেন যখন ওনলেন, 'প্রবাসী’ বাঙালিদের লিষ্টিতে তাঁরও নাম উঠেছে। সবিনত্যে নিবেদন করূেনন, "আমি বাঙালি এবং প্রবাসী-কিত্ঠ কৃতী নই!" টেলিফোনেই ওকোনেল আমকে নেমস্তন্ন জানালেন বিশ্পব্য্যালয়ের অষ্যাপকরের রেস্তোরাঁর। বनলেন, "তুমি ডাক্তার প্রশান্ত বসুর সন্গে মেডিকেন কলেজে চলে এসো। ওখান থেকে আমার বউ ক্যাথি তোমাকে নিয়ে আসবে।"

ক্যাথি বউদি হাসিখুশি মানুষ। কয়েকজন বিথ্যাত বাঙালি লেখকের সৃళ্টিকে ইতিমধ্যেই ইংরিজীতে অনুবাদ করেছেন। এর মধ্যে নীরের্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল, গহ্গেপাধ্যায় এবং সত্যজিৎ রায় আছেন। ক্যাথि বউদি স্ছানীয় কমিউনিটি কলেজ্েে ইংরিজীর অষ্যাপিকা।

ক্যাথिওকোনেন ওতাঁর স্বামীদু'জনেই সমবয়সী, ছেচেপ্মিশচলছে।পশ্চিমীদের यাঁরা বস্তুতাপ্রিক ও ভোগ সর্বস্ব মনে করেন তাঁদদর অবশাই এই দম্পতিকে দেখা প্রয়োজন। স্থুনীয় বাঙালি সমাজের সবাইকে এঁরা চেনেন এবং তঁদের সুখ-দুঃখের সন্গে নিজ্েেদের অত্ত্ত বিনীতভাবে জড়িয়ে রেথেছ্নে। অর্থাং আজ यদি স্থনীয় বাঙালি সমাজের বড় রকমের কোনো সমস্যা দেখা দেয় তবে এঁরা প্রথমেই ওকোনেল দম্পতির কাছে হাজির হবেন।এ্দের এক কন্না ওদুই পুত্র—দিদি (১৯),

মার্ক (১৬) ও ম্যাথু (8)।
ক্যাথি বউদি বললেন, "কমিউনিটি কলেজে আমি এ-দেশে নবাগতদের ইংরিজী পড়াচ্ছি। খুব ভাল লাগে। বাংলাটl আমার শখ। এখানে ‘ইথজ্’ বলে একটা সাহিত্য পত্রিকা বেরোয়। প্রত্যেক সংখ্যা একটা বিশেষ দেশ বা ভাষা সম্পর্কে। आমি সবেমাত্র অতিথি সম্পাদক হিসেবে বাংলা সংক্রান্ত বিশেষ সংখ্যার কাজ শেষ করেছি।"

জোসেফ ওকোনেল যথাসময়ে সেন্ট মাইকেলস্ কলেজ থেকে নির্ধারিত স্থানে হাজির হলেন। তারপর আমাকে বসিয়ে রেখে স্বামী-ত্ত্রী অন্যান্য অধ্যাপকদের সজ্গে কাফেটোরিয়াম লাইন দিলেন। মার্কিনী হাওয়া একটুও ওঁদের গায়ে লাগেনি। একেবারে ভারতীয় পদ্ধতিতে অতিথি আপ্যায়নে লেগে গেলেন, আমার জল পর্যন্ত নিজ্রেরা নিয়ে এলেন। লোভনীয় খাবারের সজ্গে ‘পপ’। अতি সাখ্বিক মানুষ এঁরা, মদ-টদের ব্যাপার নেই।

প্রথমেই একটা ভুল করে বসেছি। ওকোনেল বললেন, "আমি কানাডিয়ান নই। বহ বছর—১৯৬৮ থেকে কানাডায় আছি কিস্তু পাসপোট্ট এখনও আমেরিকান।"
 সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে। অদিপুরুষ যে র্র্রিশ তা নাম থেকেই বোঝা যায়।
 মিনেসোটা বিশ্ধবিদ্যালয়ে, আর র্ত্রইচ-ডি জুটেছিল হার্ভার্ড থেকে।"

ওকোনেল সায়েবের সঙ্গে আমার কথাবার্তা যে বাংলায় হচ্ছে তা বলাই বাহ্থ্য।
"এখন আমার চাকরি—সহযোগী অধ্যাপক, ডিপাঁ্টমেন্ট অফ রিলিজিয়াস স্টাডিজ, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়।"
"তা এই বাঙ্ঙালি এবং ভারতীয় ব্যাপারে হঠাৎ আগ্রহী হলেন কি করে ?" আমার এই প্রশ্নের উত্তরে, ওকোনেল মুচকি হেসে বললেন, "কপাল! আমার जখন পড়াশোনা চলছিল, বিভিন্ন ধর্মে তুলনামূলক আলোচনা সম্বক্ধে। আমি ণুঝলাম, পশ্চিমী ক্যাথলিক অভিজ্ঞতার বাইরে যাবার জন্যে আমাকে সং্ক্কৃত ৬াষা শিখতেই হবে। সংস্কৃত শিক্ষায় হাতেখড়ি হার্ভার্ডের অধ্যাপক ড্যানিয়েলস্ ঋ্যানজেলস্-এর কাছে। গবেষণার তাগিদ ছাড়াও আরও একটা টান ছিন্ব—মহায্যা গাস্ধী সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা।"

বাংলার ব্যাপারে ওকেেনেল সায়েব বলললেন, "ভক্তি আন্দোলন সম্পর্কে ভাল ஈর্র জানবার জন্যে আমাকে বাংলা শিখতে হলো। বাংম্না শিখেছি কলকাতায়। আমার গুরু হলেন ভবানীপুরের ডঃ ভবতোষ দত্ত। ইনিই শিকাগো

বিশ্পবিদ্যালয়ের ডিমক সায়েবকে বাংলা শিখিয়েছিলেন। আমার সজে ఆঁর প্রথম আলাপ হয় সকুমার সেনের বাড়িতে।"

বাং্লা শিখচে সায়েবের মাত্র ছ'মাস লাগলো। "তুুুর आশীর্বাদ আার সং্ষ্ষৃতজ্ঞান দুটোই কাজ্জ নাগলো," বললেন ওকোনেল সায়েব। "আমার স্ত্রী ক্যাথিও একসজ্গে বাংলা শিথে যেললেন।"
"এরপর আমি ললিতপ্রসাদ ব্রস্মচারীর কাহে চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করি, শেষ পর্যত্ত এই ঢৈতন্যর ওপরেই আমার হার্ভার্ডে ডক্টরেট। গ্গৗরীনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গেও যোগাযোগ করি। তিনিই আমাকে সংস্কৃতে পড়ালেন উজ্ঘল নীলমণি। অনেক বৈব্টেবের সন্গে এই সময় আমার পরিচয় হয়। পরের বছর ( ১৯৬৬) আমি রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের সঙ্গে কাজ করি। তখন থাকতাম গোলপার্কে, অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্থ্যের বাড়িতে। এই সময় ক্যাথি সঙ্তানসষ্ডবা হলো।"

কলকাতায় বসবাসকালে বোষ্টম সম্বক্ধে নানা ハেঁজ-খবর ఆকু করেন খাস মার্কিনী ওকোনেল সায়েব। বললেন, "কত বোষ্টমের বাড়িতে গিয়েছি তখন। ১৯৩১ সালের আদমসুমারির রিপোত্টে দেখলাম, গ্রাচ লাখ লোক নিজেদের

 মহাত্তর সঙ্গে জাত বোষ্টমের সঙ্ধানে ওকোনেল সায়েব।

এই সময় হার্ডার্ড থেকে চিীিíf लि, কনেজে না ফিরনে চাকরি যাবে এবার। বাধ্য হয়ে বাং্লার সহ্গে দীর্ঘ দিন্নের প্রীতির সম্পক্ক ছেদ করে ১৯৬৭-র গ্রীষ্মের শেষ পর্বে দেশে ফিরে গেলেন ওকোনেল দম্পতি এবং পরের বছর টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন।

তারপর বাংলায় ফিরবার জন্যে আবার উসখুস করজেন। ১৯৭২-৭৩ এক বছর বিনা মাইনেতে পড়াত্ এলেন বরিশালের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে। গায় ইরানু বলে এক কানাডিয়ান মিশনারি ওখানে ছিলেন। তাঁরই মোটর সাইকেলের পিছনে চড়ে বাংলাদেশের কত জায়গা দেখা হয়েছে ওকোনেল সায়েবের ওই সময় বাংলাদেশের কবিতার এক ইংরিজী সংকলনও তৈরি করেন তিনি।
"বাঙালি মুসলমানের আখ্যকথা" এই পর্যায়ে মালমশলা সং্রহের জন্যে ১৯৭৫-এ ওকোনেল আবার ভারতবর্ষে এলেন। ছু‘ঘর পরে ছুটি নিয়ে দশ মাসের জন্যে বিষ্পভারতীতে পড়াত এলেন। এবারের প্রিয় বিষয়শ্রীকৃষ্ণकীর্তন।

দশ বছর পরে আবার কনকাতায় আগমন চার মাসের জন্যে। গোলপার্কের রামকৃz্ণ মিশনে গোবি্দগোপাল মুখার্জির কাছে জোসেফ ওকোনেল পড়লেন

রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতাসিন্দু। এরপরে চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউটে এবং এশিয়াট্টিক সোসাইটিতে কাজকর্ম ও বক্টৃত হলো।

এবার ওঁকে জিজ্েে করলাম, "কানাডায় ধর্মীয় প্রতাব কি কমছে?"
একদ্ম ভেবে ওকোনেল উত্তর দিলেন, "চার্চ একেবারে ভেঙে পড়ছে না, তবে প্রভাব নিশ্চয়ই কমছে। কিত্ত মানবপ্রেমী আন্দোলনগলো বাড়ছে। বেমন অস্ত্র সংবরণ আন্দোলন সম্পর্কে লোক ক্রমশ आগ্রহী হচ্ছে।"

আরেক প্রশ্পের উত্তরে ওকোনেল বন্নলেন, "ক্যাথলিকের সংখ্যা কমছে না, কিষ্ট লোকে চার্চ যাচ্ছে কম। ইহদিরা কিখ্ধ शুব ধার্মিক। কানাডায় ইহ্দিরা আমিরিকান ইছ্রির তুলনায় বেশি শিষ্টাচারী।"

ওকোনেল বললেন, "আমি ধর্ষীয় ক্রিয়া কর্মের বিরোধী নই—অনেক সময় ধর্মীয় আচারই সং্ক্ধৃতিকে রপ্পা করে।এই সব ক্রিয়াকর্মই একটা ছোট্ট সমাজকে অনেক সময় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করে রাখে। বেমন ভারতীয়দের পৃজা, বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। তবে মূল সাং্কৃতিক প্রবাহ থেকে অনেক দূরে ছোট সমাজের বাছ অসুবিধে-यারা এখানের সমাক্র্র জন্মাচ্ছে এবং বড় হচ্ছে
 ষুব সাবধানে করতে হবে।"

जারতীয় হিন্দুদের সমষ্য শক্তির কুসা করলেন ওকেনেল। "এখানে

 পুরুষ উভয়েই কর্মক্ষেত্রে একরক্ম আবার সংসারে আরেক রকম হতে পারেন অনায়াসে। ইউরোপীয় সংস্কৃতি থেকে যাঁরা এ দেশে এসেছেন তাঁরা ঘরে ও বাইরে দু’রকম হতে পারেন না, ফলে অসুবিধ্যে পড়ে যান।"

কানাডায় ভারতীয় সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্পকেকে ওকোনেল বললে, "দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয়রা নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে আখহ দেখাচ্ছেন না, মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে অনাত্র। কিষ্ঠ তৃতীয় প্রজন্মে হয়তো প্রচত আখহ বাড়বে। দেখবেন, তখন অনেকেই দাদামশাই যে-ভাষায় কथা বলত্নে তা শেখবার জন্যে বাকুল হয়ে উঠছে।"

সং্ক্কৃতি রহ্ষার জন্যে ওকোনেল দুটি কথা বললেন, "প্রবাসী ভারতীয়রা আাত মাবে-মাঝেে ছেলেমেয়ে নিয়ে দেশে বেড়াতে যান তা দেখতে হবে। এটা খেব প্রয়োজনীয়। আর একটা ব্যাপার—ইমিগ্রেশনের দরজা সম্পুর্ণ বব্ধ করে (দওয়াট সরকারের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে না। যত কম সং্যাতেই হোক,心ারতবর্ষ থেকে মাঝো-মাঝে কিছ্ম লোককে এ দেশে স্থায়ী বসবালের সুযোগ (.দওয়া দরকার—ভারতীয় সংক্কৃতির দীপশিখা তবেই প্রজ্জলিত থাকবে।"

শেষ প্রশ্ম ছিন, "এখানে আর কোনো কানাড়িয়ান বাংলা শিখছে?"
ওকেনেল সায়েব বললেন, "ֵঁা, শিখছে বৈকি ! আপনি ব্রায়ান ম্যাসভিলের সজ্গে দেখা করেননি?"

ফেনন করলেন ওকোলেন সায়েব। কিত্ত তাঁর ছাত্রকে পাওয়া গেলো না। ওকোনেল বললেন, "ব্যায়ান সংস্কৃত ও বাংলা শিখছছ। ও এখন কেদারনাথ দত্ত’র ওপর গবেষণা করছে।"
"কেদারনাথ দত'র নাম শোনেননি ?" একদু অবাক হয়ে গেলেন ওকোনেল সায়েব। "ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত, ১৮৮৮ ঞ্রীঃ নদীয়ার বীরনগরে
 মনোনিবেশ করেন। বৈষ্ণবসমাজ সম্পর্কে অসংখ্য বই লিরেছিলেন। অসংখ্য ভাষা জানডেন। ১৯>৪ র্রীঃ দেহরক্ষ করেন।"

আমার এবার অবাক হবার পালা। কলকাতার লোক হয়ে আমি যার ল্যেঁজ রা⿰亻 না ऊাঁকে নিয়েই গবেষণা চলেছে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ওকোনেল আমাকে আবার ডাক্তার প্রশাল্ত বসৈরু হেखাজতে প্পাছে দিতে দিতে বললেন, "‘্রায়ান নিশ্চয় কলকাতায় যার্বে দেখ করবে।"


বেজায় খুশি হলেন মিছরিদ। বললেন, "একটা মানুষের মতন মানুষের সল্গে দেখা করেছিস। সেই সর্স ঠোক্করও থেয়েছিস-হাওড়ায় ফিরেই ওই ক্কোরনাথ দত্ত সম্বক্কে একদু পড়াশোনা করে নিবি। কিষ্ুু পড়বি কোথায়? লাইব্রেরি বলে কোনো বম্শু তো পোড়া বাংলায় নেই। ভিডিও পার্লার-টার্লার বসিয়ে বাঙালিরা উছ্ছন্নে যাবে—লেখাপড়ার সজ্গে আমাদ্র কোনো সম্পর্ক থাকবে ना।"

এরপরেইই মিছরিদার সিংহনাদ, "আার একখানা জব্বর সায়েবের থবর জোগাড় করেছি তোর জন্যে।"

মিছরিদ বললেন, "তোর উচিত এবারের বইখানায় আমাকে সহযোগী লেথক বলে ঘোষণা করা। আমার সমস্ত কপিরাইট-মষ্ত্য ঢুই টপাটপ নিজের নোটবইতে লিথে হজম করে নিচ্ছিস। মিছরিদা সত্গে না থাকলে এবার বিদেশে তোর ভরাডূবি হতো"
＂আপনাকে কো－অথর করতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই আমার। কিন্তু প্রকাশককে রাজি করাতে পারবো না। ‘মিছরিদার সহযোগিতায়’ এই খটমট নাম থাকলে পাঠকের আকর্ষণ কমে যেতে পারে।＂
＂ঠিক আছে，একখানা উকিলের চিঠি দেওয়া যাবে তোর প্রকাশককে－বাপ－ মায়ের দেওয়া অমন মিট্টি নামটার হেনস্থ，আমি সহ্য করবো না।＂
＂তা যা বলছিলাম，＂মিছরিদা আবার শুরু করলেন।＂ইল্ডিয়ানরা বেজায় বড়লোক হলে বিলেতে কিংবা সুইজারল্যাস্ডে ভিলা বানায়। এবার উল্টো－পুরাণ শুরু হতে চলেছে। সায়েবরা ছুটছে ইন্ডিয়ায় ঘর－সংসার পাততে।টরন্টোর সেরা জায়গায় থাকেন অথচ ভবানীপুরে একখানা ফ্ল্যাট রেখেছ্নে এমন এক সায়েবের সন্ধান পেয়েছি। নাম জন মিলনে। তোর জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রেডি।＂
 সব লোক ভিড়ের চাপে অস্থির হয়ে কলকাতা ছেড়ে পালাবার জন্যে উঁচিয়ে রয়েছে।＂

জন মিলনে আমাদের জামাই। ওঁর স্ত্রী ঝরনারু বাপের বাড়ি মেদিনীপুরে ঘাটালের কুলিয়াগ্রামে।

ঝরনার সদ্গে যে হাওড়া শিবপুরের শ্রু⿰亻寸 যোগাযোগ আছে তা ওঁদের বাড়িতে গিয়েই বুঝতে পারলাম। নানা ঝরনা শেষ পর্यস্ত জন মিলনের মজুু স্সদাশিব স্বামী খুঁজে পেয়েছেন।

টরেস্টোর যে－অঞ্চলে মিলর্রের্রেমিজ্ব বাড়ী তা শহরের সবচেয়ে দামী অংশ বলাটা অত্যুক্তি হবে না। এই শ্ততা্দীর প্রায় ওরু থেকেই মিলনে পরিবার টরন্টোতে সম্পত্তি কিনে বসবাস করছেন।

মিলনে সাহেবের ভক্তি－শ্রেদ্ধা বাহাই সম্প্রদায় সম্পর্কে। এই ছোট্ট আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়টি এক সময়ে কোয়েকারদের মতনই মানব সমাজের ভক্তিশ্রদ্ধা অর্জন করেছে। দিঙ্মিতে সম্প্রতি এঁরা একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন যার স্থাপত্য সমস্ত বিশ্বে আলোড়ন তুলেছে। এঁরা পাঁচগণিতে একটা ইস্কুল ঢালান যেখানে সমস্ত বিশ্ষের বাহাই－বিশ্পাসীরা ছেলেদের পাঠান। শ্রীরামকৃষ্ণের মতন এঁরা সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্ধাসী।

আমাদের জামাই অত্যন্ত বিনয়়র সঙ্গে আমাকে কয়েক মুহূর্তে আপন করে निলেন। আমষ্ত্রণ করলেন তাঁর अতিথি হতে। বললেন，＂আপনি শ্বশ রবাড়ির লোক। আদরযত্ন না করলে বদনাম হবে।＂

জন মিলনে মানুষটি যে স্থিতধী তা তাঁর শাম্ত আচরণেই বোঝা যায়। এই ধরনের বিদেশীর সঙ্গে পরিচিত হতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। বিশ্পনাগরিকস্বের পাশপোর্ট নিয়েই এঁরা পৃথিবীতে এসেছেন।

জন মিলনে বললেন, "পরমতসহিষুণ্ণ পৃথিবী থেকে কন্ম যাচ্ছে। সম্প্রতি
 কেনো ধর্মের কথা জানো ?' ওনে আশ্চর্য হবেন, অর্ধেক লোক কোনো উর্তর দিতে পরেনি।"

মিলনে বললেন, "মানবতার ঐ্ৰর্যকে আমাদের বার বার আবিষ্কার করতে হবে, না হলে আমাদর অষঃপতন অনিবার্য।"

শ্রীমতী ঝরনা পাশেই সোফাত বসেছিলেন। টিপিক্যান বাঙালি বউ, সায়েব বিয়ে করে বিন্দूমাত্র মেমসায়়ব বনেননি। লাজুক প্রকৃতির মহিলা, বেশি কथা বলেন না। সেবায়, ভালবাসায়, ত্যাগে তিনি যে মিলনে পরিবারকে পরিপুর্ণ করে রেথেছেন তা এই বাড়িতে নিশ্বাস গ্রহণ করলেই বোঝা যায়।

জন মিলনে বললেন, "আমার শরীরট৷ পশ্চিমী, কিি্ট্ আমার হুদয়ট৷ প্রাচ্যে।"'

মিলনের পুর্ব-পুরুষরাও ছিলেন আইরিশ। চমৎকার সাহিত্য সৌন্দর্যমণ্তিত ইংরিজী ভাষা ব্যবহার করেন জন। কথায়-কথায় বরললেন, "দ্বিতীয় প্রজন্মের

 কিছूদিন থেকেছে, তারা ভারতবর্ষ সম্শুহ্র একটা টান অনুভব করছে।"
 ঘাটালে গিয়েছিলাম। রাত্রে পুর্ত্ সময় ভাবছি, আমাকে নিশ্য় पুকতত দেবে ना। आমার মেয়েকেও সাবধান কैরে দিলাম, বেশি এগিও না। কিশ্তু অবাক কাঙ, পরিবারের সবাই, গ্রামের সবাই আমাদের আপন করে নিলেন, কাছে টেনে নিলেন। ভারতীয়দের যারা গ্গোড়া বনে তদের জেনে রাখা ঢাল, আমার নাকউদু পরিবারে ঝরননার স্বীকৃতি বরং অত সহজে আসেনি!"

গ্রামবাংলার প্রচ ভজ্ত এই জন মিলনে। ভারতবর্ষে এনেই টো-টো করে ঘুরে বেড়ান গ্রামেগঞ্জে - কখনও গোরুর গাড়িতে কখনও পায়ে হেঁটে। "কিছু মনে কোরো না, বাংলার হুদয় ও আষ্ার সষ্ধান করতে হলে কনকাতার বাইরে যাওয়া ছাড় কোনো উপায় নেই। আমি কত চাবীর পরিবারে রাত কাটিত্যেছি, তাদের সন্গ মাঠে গিয়ে গায়ে-গতরে কাজ করেছি! ! আমার ঐ একটা জন্মগত উত্তর आমেরিকান দোষ আহ্- হাত তুট্যে বসে থাকতে পারি না। কিছ্ম একটা কাজ আমাকে করতেই হবে। এই ব্যাপারে অনেক বাঙালি একটু অন্যরকম। কায়িক পরিশ্রন্মে তাদের অরুচি।"
"নিজের ঘর-দোর ছেড়ে বিশ্বভূবনকে দেখতে বেরিয়ে পড়ার ব্যাপারটা মন্দ নয়, শংক্র। আমি খুব আনন্দ পাই। আর প্রন্তেকবারইই এ দেশে ফিরবার সময়

আমার ‘কালচার শক’ হয়!"
ভবানীপুরের বাড়ির কথা উঠল্লে। সায়েব বললেন, "কলকাতায় একটা বাড়ি না থাকলে চলে? তুমিই বলো!"

সেবার ওখানে জনাদশেক মিস্ত্রি ও জনমজুর লাগানো হয়েছে ফাটের পুনঃসং্ক্কারে। অধৈর্য সায়েব নিজেও একসময় ওদের সজ্গে হাত মিলিয়ে কাজ শুরু করেছেন। "খুব বদনাম হয়ে গেলো। সবাই ছি ছি করতে লাগলো!"

মিলনে সায়েব যাবার সময় বললেন, "পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান তোমরা যত খুশি নাও, আমাদের আপষ্তি নেই। কিষ্ত্ মহামূল্যবান এক সম্পদে তোমরা অবিপ্ধাস্য রকম ধনী। আমি ভারতীয় নারীর কথা বলছি। ঈশ্ষরের এই অপরূপ উপহারটুকু মাঝে-মাঝে বিশ্বের অন্য সবার সজ্গে ভাগ করে নিতে হবে তোমাদের।"

आমি দেখলাম, ঝরনা মিলনের মুখ লজ্জ্জায় লাল হয়ে উঠলো। কিষ্তু আদশ বঙ্গলনার মতন অপরের উপস্থিতিতে স্বামীকে কিছ্ম বলতে গিয়ে বলতে পারলেন না।


টরেন্টোর বঙীয়-সমজের যিনি মুকুটমণি তিনি একজ্গন ওড়িয়া। এঁর নাম সনাতন মোহাম্ত। সনাতনের বাঙালি বষ্ধু অসিত দত্তরও সুনাম সর্বত্র-এবাঁ দু'জনে মিলে এঁরা ভক্ত মহলে ‘দত্ত-মোহাষ্ত কোম্পানি’ বনে পরিচিত।

মিছরিদা দুঃখ করলেন, "বক্কিম চাটুজ্যের মতন কোনো ঔ্ন্যাসিক এই দত্তমোহান্তকে দেখলে একখানা অসাধারণ উপন্যাস সৃষ্টি করতে পারত্তেআজকালের বাঙালি লেখকের সে কজ্রির জোর নেইই।"

দত্ত-মোহান্ত সত্যিই এক চলমান কিংবদস্তী—লিভিং লিজেন্ড। ওড়িশার এই সনাতন (বয়স পঞ্চাশ) यमি ইচ্ছে করেন যে কোনো বাঙালির মু কেটে নিতে পারেন, টরেন্টোর বাঙালিরা তা নতমস্তকে মেনে নেবেন! শরৎচন্দ্রের যুগে বাঙালি যৌথ পরিবারে জ্যেষ্ঠোতার এমন নিঃশব্দ অথচ দোর্দ প্রতাপ ছিল।

কানাডার ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে সবচেয়ে বিদケ্\% মানুষ ঋতেন রায় 4ললেন, ১৯৬৫ সালে এই শহরে এক ডজনও বাঙালি পরিবার ছিলি না। বাড়তে আরষ্ত করলো সত্তরের দশকের শুরুতে এধং এখন অস্তত হাজার পাঁচেক বাঙালি এই শহরে বসবাস করেন। এক কথায় নিউ ইয়র্ক ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার

কোনো একটি শহরে এতো বাঙালি আছে কিনা সন্দেহ।
মিছরিদা বলনেন, "আমাদের দেশে যারা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং সভাসমিতিতে লেকচার দিয়ে জাতীয় সংহতি প্রচরের নির্বুদ্ধিতা দেখায় তাদের পাঠিয়ে দে এই সনাতন মোহান্তর কাছে-ওঁর পা ধুঁ্যে চরণামৃত পান করুক বছর খনেক ধরে, তারপর বুঝবে কিভাবে মানুষের হুদয় জয় করা যায়!"
 ছুযার বাক্যবিনিময় না-হলে এঁঁদর ভাত হজম হবে না। কিষ্তু বাংলা গর্পের চরিত্রের মতন এঁদের মধ্যে মতাস্তরও হয় এবং কখনও-কথনও কথা বক্ধ হয়ে যায়। अসিত হয়তো বললেন, "তুমি ঢেক্কানলের গওগ্রাম থেকে এসেছো-এ ব্যাপারে কী বুঝরে?" মোহান্ত ততোধিক রেগে উত্তর দেন, "অমি এতোদিন বাঙালি চরিয়ে খচ্ছি আমি বুঝবো না তো হুমি বুঝবে ?" পুরো একদিন হয়তো কথা বন্ধ থাকে, তারপর মোহান্তগৃহিণী ফোনে খবর নেন, অসিতের মেয়ের শরীর কেমন আছে। জ্রর বেড়েছে খবর পেয়ে মোহাত্ত গাড়ি ঢালিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে অকুস্থলে আবির্ভৃত হয়ে ভীষণ বাগারাগি করেন, "তোমার এতোখানি আস্পর্ধ কোথা থেকে হয়? মেয়ৌ্ত্রে্র্রকশ এক জ্রূ আর আমি জানতে পারিনি।" প্রয়োজনে মোহাস্তর গুিটিই মেয়ে চালান হয়ে যাবে মোহান্তভবনে, কারণ অসিতবাবুর শ্ত্রী িি অফিসে কাজ করেন।

সনাতন মোহান্ত সত্যিই একটি ই অস্টিটিউশন। আজকের কানাডায় বাঙালিরা প্রায় কে৬ সোজাসুজি এদেশেরুঁসনননি। প্রায় সবাই জড়ো হয়েছেন ভায়া জার্মানি। এই বাঙালিরা সাধার৩ড্ট ইউ-এস বাঙালিদের মতন ডক্টরেটে ভৃষিত নয়, বেশির ভাগ তখনকার ইন্টারমিডিয়েট সায়ান্স পাশ করে যুদ্ধপরবর্তী জর্মানির কারিগর অভাব দুর করবার জন্যে ওদেশে হাজির হয়েহিলেন। জার্মানিতে ঐই শ্রেণীর ভারতীয়রা কিষ্ঠ নিরাপ্তার সন্ধান পাননি।

প্রধানত ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হতো সীমিত এক বছরের জন্যে। পাকাপাকি বসবাসের অনুমতি পাওয়া ছিন ভাগ্যের ব্যাপার। অতিশয় বুদ্ধিমানরা জার্মানললনার পানিখ্গণ করে জামাই-নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অনেকেই প্রথম ওয়ার্ক-পারমিট ও পরনর্তী পারমিটের মধ্যবর্তী সময়ে আইন ধাঁচাবার জন্যে কানাডায় এসে অপেক্ষা করতেন।

যাই হোক, ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে জার্মান অর্থনীতির কোনো এক অবাক্ত কারণে প্রবাসী বাঙালিদের মোহভঙ হচে ঞরু হলো এবং তাঁরা बনেকেই আবার নতুন করে ভাগ্য সন্ধানে কানাডার দিকে তাকালেন। সৌভাগাক্রম্মে সেই সময় কানাডার দ্বার এশীয় কলাকুশলীদের জন্যে ঘুলছে এবং বহ পরিবার সেই সুভোগের সদ্ব্যবহার করেন।

এই প্রজন্মের অনেক বাঙালিইই কানাডার কেনো খোঁজখবর রাখতেন না। প্রায় অসহায় অবস্থায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতে বাঁপপ দেবার আগে তাঁরা দততত মোহাস্তর ঠিকানা সংগ্রহ করতেন এবং সেটাই ছিল যথেট্ট।

সনাতন মোহাস্ত পেশায় একজন ওয়েম্ডার। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে আসবার আগে জানইই, তাঁর বাড়ির বেসনেন্টটি ছিল নবাগত বাঙালি সমাজের প্রথম আশ্রয়স্থল। আমাদের ছোটবেলায় 'হরি ঘোষের গোয়াল’ বলে একটি কথা চালু ছিল। বিক্তবান হরি ঘোষ নাকি দাতা ও দয়ালু ছিলেন—এবং স্বম্পবিত্ত ছাত্ররা তাঁর বাড়িতে অবাধে আশ্রয় নিয়ে দুবেলা খাওয়া-দাওয়া করে পড়াওনা চালাতেন। উত্তর কলকাতার হরি ঘোষ স্ট্রীট বোধ হয় এখনও সেই উদারহৃদয় মানুষটির স্মৃতি বহন করছে। আমরা যদি সারা বিশ্বের অভিজ্ঞতা নিজেদের কজেে লাগাতাম এবং যার যা পাওনা তা প্রাণ খুনে দিতে শিখতাম তা হলে এই কলকাতায় সনাতন মোহান্তর নাগরিক সর্মানের আয়োজন করতেন।

সনাতন মোহাম্তর ‘গোয়াল’ এক প্রজন্মের ভাগ্যান্বেষী বাঙালিদের সবচেয়ে দুঃখের সময়ে আশ্রয় দিয়েছে। সনাতনবাবুর বেসর্র্যেন্টে গোটা পাঁচ-ছয় রবার কুশনের বেড। গৃহস্বামী তাঁর অতিথিদের জন্বে ক্রীটি লক্ষ্মীর ভাগার স্থ|পন করেছিলেন, যেখানে সারাক্ষণ মজুত থাক্জ্ণ, একশো পাউন্ড চাল, পঞ্চাশ
 কুকিং রেঞ্জ আছে। জাহাজঘাটা জ্অঞ্গ বিমানবন্দর থেকে ট্যাঙ্সিতে সোজা সনাতন-আশ্রমে চলে এলেই হর্ট্রু।

সনাতন মোহান্ত নিজেই টৗক্সিবিদায় করবেন। তারপর আপ্যস দেবেন, "এসে যখন পড়েছেন তখন চিন্তার আর কী আছে? নিজের খুশিমতন খাওয়াদাওয়া কররন্ন, যতদিন না মনের মতো চাকরি পাচ্ছেন, যেখানে-ইচ্ছে ঘোরাঘুরি করুম্" "

অনেক সময় দত্ত-মোহাস্ত ভ্রাতৃত্ব অনেকের জন্যে চাকরির থোঁজখবর এনেছেন এবং ভাগ্য পরিবর্তনের পরে বাড়ি ฆুঁজে দিয়েছেন, দেশে গিয়ে দিশি ম.ময়ে বিয়ে করে আনতে উৎসাহ দিয়েছেন এবং দীর্ঘদিন পরেও এঁদের সুখ দুঃचvর সঙ্গী হয়ে আছ্ছে পরমানন্দে। কিত্তু কোথাও কোনো আশ্মপ্রচার নেই। ব্যাপারটা যেন এই রকমই হওয়া উচিত।

শৃধু পুরুষ নন, মহিলারাও মোহান্ত-আশ্রমে আশ্রয় পেয়েছেন। সিতাংশ চক্রবর্তীর স্ত্রী রীণা (যিনি একদা গোখেলে অধ্যাপনা করতেন) যখন ভাগ্যসম্ধানে Gরন্টোতে আসবার প্রয়োজন বোধ করলেন, তখন মোহাম্ডর সেই একই কথা। "চলে আসুন, বউদি। চিস্তার কিছু নেই। নিজের বাড়ি মনে করে থাকবেন, যতদিন च冈ख।"

এরপর মোহান্ত তথনকার ‘আশ্রমের’ বাসিন্দাদের ডেকে বললেন, "থুব সাবধান ! একজন বউদি আসছ্নে।" বাসিন্দারা আদেশ নতমস্তকে মেনে নিলেন। শুরু অসুবিধা হলো বীয়ার সেবনের। বউদির সামনে যে ঐ কাজটি করা শোভন হবে না তা সনাতনবাবু সকলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার यদি সুয্যেগ থাকতো তা হলে অই দত্ত-মোহান্ডকে নিয়ে একটি ডক্রুমেন্টারি ছবি অথবা একটি টি-ভি সিরিয়াল তৈরি করতাম। যৌথ পরিবারের রক্ত ও মানসিকত্ত নিয়ে প্রবাসেও এঁরা দুরকে নিকট ও পরকে আপন করে চলেছেন।

আমি যখন অসিতবাবুর লুসিফার ড্রাইভ-এর বাড়িতে প্রথম গেলাম তথন দেখলাম বাড়িতে বেশ কয়েকজন বাঙালি গিজগিজ করছে। এবং শে-ই বিদায় নিতে চাইছে তকেই অসিতবাবু জোর করছ্নে, "আরে কোথায় যাবে এথন। দুটি খেয়ে যাও।"

এইভাবে কতজন যে অসিত্বাবুর ওপপন হাউসে আতিথ্য পাচ্ছেন তার বোধ

 ওনেছে? না ওনবে?"

 বাঙালি ও ওড়িয়া শিঔদের নিদ্রু প্রুকিক পরিকল্পনা করছ্লে। বাইরে বেরিয়ে সবাইকে নিয়ে দহ--চৈ করা দাত-মোহান্ডর আর একটি নেশা। কবে কোথায় যাওয়া হবে তা ডিকটটটরি-স্টইলে এঁরা দু'জনে হঠাৎ স্থির করেন এবং টরন্টোনিবাসী কোনো বাঙালির ঘাড়ে দুটো মাথা নেই বে দত-মোহাত্তর টেলিফোন নির্দেশ পৌ্যে তা অমান্য করবে।

দত-মোহাত্ত দু'জনেই রম্ধন-বিদ্যায় সুপফ—এবং বিরাট-বিরাট ডেকচিতে থিচুড়ি, মুরগীর মাংস ইত্যাদি রান্নার দায়িত্ব তাঁদের দু'জনের। এই সব দলে সত্তর আশিজন অংশ্র্রহণকারী কিছूই নয়। টরন্টোর প্রবাসীরা বেবি সীটিং এও কোনো থরচ করেন বলে ঔনিনি, নিজেদের সস্তানগলিকে যখন খুশী এঁদের জিম্যায় জমা রেথে গেলেই হলো। দত্ত-মোহান্তর একটিই শর্ত : "বাড়িতে ফিরে আর রাম্নার হাঙ্যা রাথতে পারবে না। বেবি ফেরত নেবার সময় দুটো থেয়ে দেয়ে উদ্ধার কোরে।"

অসিত দত্তর ভাই নিউ ইয়র্ক প্রবাসী। তিনিও এই কালচারের অংশীীদার কিনা জানা নেই। তবে অসিতবাবুর নিজের সম্বন্ধে কथা বলার সময়ই নেই। তিনি সারাক্ষণই অন্যের সমস্যা সমাধানে ব্যাস রয়েছ্নে। ৩ূু জানতে পারলাম, এক

সময় বঙ্গবাসী কলেজ হোস্টেলে থাকতেন এবং জামশেদপুর কর্মসূত্রে সময় কাটিয়েছেন, জার্মানি পাড়ি দেবার আগে।

সনাতনবাবুর সঙ্গে যখন দেখা হলো তখন সেই একই কথা। "আপনি আমাদের কহছে অন্তত তিনটে মাস থেকে যান—সব দায়-দায়িত্ব আমাদের। আমার স্ত্রীর খুব দুঃখ হয়েছে, আপনি তিন রাত কাটিয়েছেন টরস্টোয়, অথচ ওঁর হাতের রান্না এখনও খাননি।"

সনাতন মোহান্তর বয়স এখন পঞ্চাশ। বত্রিশ নম্বর এডিনবরা কোর্টে চমৎকার বাড়ি তৈরি করেছেন।

যা জানা গেলো, সনাতনবাবুর বাড়ি ওড়িশার ঢেক্কানলে, এক গওগ্রামে। সেই গ্রামের কোনো লোক কখনও বিদেশ তো দুরের কথা কলকাতা গিয়েছে কিন্না সন্দেহ। সম্প্রতি দীর্ঘদিনের ব্যবধানে সনাতন মোহাস্ত যখন গ্রামে ফিরলেন তখন সেখানে আনন্দ স্রোত বয়ে গেলো। গ্রামবাসীরা রেল স্টেশন থেকে ব্যাল্ড বাজিয়ে মানা দিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে তাঁদের কৃতী সস্তানকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং স্বগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

হাতের কাজ্রে ওড়িশাবাসীরা যে তুলনাহীন্তী আমদেরও অজানা নয়। স্বষ্পশিক্ষিত সনাতন কিষ্ুু ছিলেন সুদহ্ষ ওন্যু্তিার। বিদেশে আসবার আগে টেক্সম্যাকো, ইন্ডিয়ান অক্সিজেন ও টাট্য০ীলো কাজ করেছেন।

১৯৬১-৬২তে লক্ষ্মীপথীন গ্রাব্য় ছেলেরা মধেযে ভাগ্য পরিবর্তনের
 পাঠালেন আটটি প্রতিষ্ঠানে। এবং কী আশ্চর্य-—ডাকযোগে তিনখানি চাকরি তাঁর পকেটস্থ হলো।

জার্মানিতে তাঁর ওয়েলডিং বিদ্যা প্রায় শিক্পকর্ম্ম উন্নীত হলো। কিষ্ট জার্মানির ওয়ার্ক পারমিট ইত্যাদির অসুবিধায় অধৈর্য হয়ে সনাতন মোহান্ত সাতষট্টি সালের মম মাসে কানাডায় হাজির হলেন। সুদদ্ম ওয়েলডার হিসেবে সনাতন মোহাস্ত ыাকরি ধরেন আর ছাড়েন—পনেরো মাসে চৌাদ্দটা চাকরি। চাকরি তাঁর পিছনেপিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবশেষে বিখ্যাত অনটারিও হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার কমিশনে মোটা মাইনের কাজ পেলেন।

সনাতন মোহাম্ডর ওয়েল্ডিং কাজ্জ এমনই নিপুণ যে নিউক্সিয়ার বিদ্যুৎকেক্দ্রের भায়াররা অবাক হয়ে যেতেন। এঞ্সরেতে অনেক সময় ধরা পড়ে না যে সনাতন ওয়েল্ড করেছেন।

অসিত দত্তু কানাডাতে প্রায় সমসাময়িক। দুজনে হরিহর আছা। আবার 4.!টখাট ঝগড়াও লেগে আছে। অসিত বললেন, "একটা খাট কিন্নতে হবে।"

সনাত্ন সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলেন, "খাটের অনেক দাম। আমি ওয়েম্ড করে


খট তৈরি করে দিচ্ছি！＂
খাট তৈরি হলো। অসিত অসষ্ত্টষ＂তোর কোনো সৌন্দর্য－জ্ঞেন নেই।＂ সনাতনের উত্তর，＂রাখ রাখ। কতগুলো ডলার বাঁচলো তার হিসেবটা কর ！＂
সনাতন বিয়ে করেন বাল্যবয়সে（বোধ হয় বারো－তেরো বছরে）। বউদি সেই কবে একবার কিছুফ্ষণের জন্য জামশেদপুর এসেছিলেন। তারপর সনাত্ন ঢ゙ঁর ভাঞ্ম লস্⿰্ষীকাষ্ত মারফৎ লিথে পাঠালেন，মামা জার্মানি যাচ্ছ！

জামশেদপুর থেকে বিদেশে যাওয়ার পথথ নানা বিপট্তি। প্রথমে ট্রেন মিস হলো। একটা মালগাড়ি চড়ে অদম্যহৃদয় সনাতন মোহাণ্ত কোনোরকমে কলকাजা প্পৗঁছলেন।

১৯৬৭－তে মোহাত্ত যখন কানাডায় আম্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যাস্ত তখন গ্রাম্য বখূ মোহাত্ত－বউদিকে কেউ বাজে খবর দিলো，সে কলকাতায় খনে এসেছে সনাতন小েম বিয়ে করেছে। একই সময়ে আরকেটি দুর্ঘটনা। সনাতনের একটি ছেলে মারা গেলো। দুঃসংবাদ পেয়ে সনাতন দেশে ফিরলেন অনেকদিন পরে এবং সবাই তখন বললো，এবার বউদিকে নিয়ে এসো।

সনাতन－গৃহিণী প্রথম যখন কানাডায় এলেন্বে ষ্ন মোহাত্ত－আশ্রমে অসিত দত্ত ও আরও তিনারজন বসবাস করজ্নেন ব্লীতন বললেন，＂তাহলে এবার


 সাহিত্যের বিষয়্রক্ম হতে পারে। ।কাঠের উনুন ছড়া যিনি কিছুই দেখেননি তিনিই তিন－চারদিনের মধ্যে বৈদুযুতিক কুকিং রেৰ্জে সুদহ্ষ হয়ে উঠলেন। ভোরবেলায় উঠে সবার জন্যে লুচি করলেন মোহান্ত বউদি।

বাঙালি দেবররা জিঙ্ভেস করতো，＂বউদি কি করিছত্তি？লুচি？＂
সেই মোহান্ড বউদি একটু－একদু করে ইংরিজী শিখলেন এবং ডাইং－ক্রিনিং এ চাকরি নিলেন।

কয়েক বহর পরে আষ্ীীয়দের দেশ থেকে আনানোর ব্যব্থ্গ হলো। প্রথমে এলেন সনাতনের ভাই ও বউদিন বোন। বোনকে নিজের কর্মস্লে একটট কাজ জোগাড় করে দিলেন বউদি। তারপর যথাসময়ে বোনকে দেশে নিয়ে বিয়ে দিত্রে দিলেন কটকের এক বি－এসসি পাশ যুবকের সজে। এক বছর পরে ইমিগ্রেশনের ঝামেনা কাটিয়ে বোনের স্বমী এদেশে চলে এসেছ্নে। সুশ্যো বুঝেে নিজের বাড়ির থেকে চারথানা বাড়ির পরেইই একখানা বাড়ি ওদের কিনিয়ে দিয়েছেন।

সনাতন মোহান্তর বড় মেয়ে স্বর্ণলত（কুনি）এগারো বছর পর্যন্ত গ৩খামে কাট্র্যেছে। কিত্ট এখানে এসে সে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছে। ফার্মাসি পাশ

করে একটা ওযুধ্েের প্রতিষ্ঠানে ভাল কাজ করছে। মোহান্ত আবার দেশে গিয়ে মেয়ের জন্যে একটি মনের মতন ডাক্তারপাত্র জ্রোগাড় করে ভারতীয় মতে বিয়ে-থা দিয়ে এদেশে আনলেন। জামাইটি অতীব সুদর্শন ও ভদ্র।

আমি টরন্টোতে প্ৗৗছনোর সময় সবচেয়ে আনন্দ সংবাদ ও আলোচনার বিষয় সনাতন মোহাত্তর বাবা-মায়ের কানাডা পরিদর্শন। ঞ্রা মাস দুক়্েকের জন্যে ছেলের কাছে এসেছিলেন। যে-সনাতন স্থানীয় বभীয় সমাজের অভিভাবক তাঁর বাবা-মাকে সাদর অভর্যন্থার জন্যে অনেকেই বিমানব্দরে গিয়েছিলেন।এই বৃদ্ধ দম্পতির পল্শেও সে-এক বিচিত্র অভিষ্ঞতা। ব্যাগ বইতে অসুবিধে হচ্ছে বলে এঁরা ব্যাগ কলকাতায় ফেলে একটি পুঁলিতে পাসপোঁ্ট ফরেন এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি বেঁধে নিয়েছিলেন। মাথায় পাগড়ি ও কাঁধের ওপর একটা লামিতে পুটলি বেঁেে এঁরা খালি পায়ে বিপুল সম্মান এ ভালবাসার মধ্যে বিদেশে পদা|্পণ করলেন।

ছেলের সংসার দেথে সনাতন-পিতা ও মাতার আনন্দের অবধি নেই। তাঁদের আদরে নাতনী কুনি ট্রেনারের কাজ নিলো। মাঝে-মাঝে ไৈর্য হারিয়ে কুনি বলেছিল, "আর পারছ্ ন না দাদু-দিদিমাকে নিয়ে।"
 আর এখন ঢুই আমাদের শেখা্ছিস।"

ছেলের বাড়িটা ভালই লেগেছু র্রাঁ-মায়ের। কিন্তু দেশটা? তাঁদের মञ্তব্য : "গোরু নেই, ছাগল নেই, প্রে নেই। এ-কেমন দেশ?"

সব মিলিয়ে সনাতন মোহান্তর মতন মানুষের প্রতি অবাধ ভালবাসা নাথাকলে সনাতন ৷মাহাশ্ত বা অসিত দত্ত হওয়া যায় না।

এরপরে টরc্টো বিশবিদ্যালয়ের অ্যানরপলজির অধ্যাপক অজিত রায়ের সঙ্গ আমার দেখা হয়েছিল।

সত্যরজ্জন বঙ্সীর চেলা, নির্মল বসুর ছাত্র ও জে বি এস ছালডেনের মফ্র্শশিষ্য অজিতবাহু ইটলীতে শিক্ষা নিয়ে হন্যাভের লাইডেন বিশবিদ্যালয় থেকে ৬৪রেট করেছিলেন। তারপর এক সময় হাজির হয়েছিলেন কানাডায় ১৯৭০ সালের দিকে।

অজিতবাবু বৈঙ্ঞানিকের দৃি্টিতে বললেন, "মানবজাতি ও সভ্যতার বিরাট ৷| প পরীক্ষা-নিরীক্ষা চনেছে এই টরেন্টো শহরে। বিভিন্ন জাতের মানুষ বিভিম্ন সং প্ণতি নিয়ে এখানে বসবাস ওরু করেছে-সমাজ ঘন ঘন পরিবর্তিত রুপ গ্রহণ $\therefore$ -

দত্ত-মোহাণ্তর ভূমিকায় প্রশংসা করনেেন অজিত রায়। বললেন, "এঁরা মস্ত

এক সামাজিক ভূমিকা পালন করজ্নে গুরুত্বপৃর্ণ সময়ে ।"
বাঙালি সংস্কৃতির ওপর নানা চাপ রয়েছে| বললেন, অজিতবাবু। "কেউ নিজের পুরন্নে সংক্কৃতিকে জাঁকড়ে ধরতে চাইছে। কেউ অতীতকে সম্পুণ ভুলতে চাইছে, আবার কেউ সমন্বয়ের পপ খুঁজছছ।"
"এই রকম চাপ্পর মধ্যে থাকলে সৃষ্টিশীল কাজকর্মের বারোঢা বেজে যায়। আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন, এই সমজ থেকে সাহিত্যিক, শিল্পী, সF ততঙ্ভের জন্ম হচ্ছে না। অথচ দেশের মানুষের তুলনায় এরা অনেক পার্থিব সুখের মধ্যে রয়েছে। দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যেও ক্রিয়েেিভিটির এই সঙট দেখা দিচ্ছে। সবাই পেশাগত বুৎপखি অর্জন করে ই-পাইস কামাবার পথটা নিতে চায়-সেখানে আদর্শের বা প্রেমের কোনো স্থান নেই। আর দুই মুল্যবোধের টানাপাড়েনে অনেক সময় ছোটরা দিশেহারা হয়ে উঠেছে।"

তবু ইউ-এস-এ ও কানাডার পার্থক্> কী জানতে চাইলাম। অজিত রায় বললেন, "ইউ-এস-এ-তে এসেছে উচ্চশিক্ষিত বাঙালিরা-আর কানাডায় পাবেন সাধারণ স্তরের বাঙালিদের! যুক্তরাষ্ট্র হরো অবিপ্ধাস্য সুযোগের দেশ-কানাডায় সুযোগ আছে, তবে অতোটা ক্ৰু প কানাডাকে বলে সবঢেয়ে

 ইদুরদৌড় অনেক বেশি। কানাডায় ট্তেত্তেনা নেই—অনেক ধীরেসুস্श কাজকর্ম হয় এথানে।"

বিদায় নেবার মুহৃর্চে অজিত্ত্যাবু বলনেন, "ভাববেন না। বাঙালিরা অনেক ধৈর্यশক্তি ও কষ্টের অভিজ্ঞতা নিয়ে এখানে এসেছে। তারা একটা পথ খুঁঁজ্জে পাবেই। इয়ত্ত এমন সময় আসবে, যখন কানাডার বাঙালিদের জন্যে মাতৃভূমির আপনারা প্রকৃতই গৌরব বোধ করবেন।"

## M

জয় মা কালী ! কলকাত্তাওয়ালী হিসেবে খাড়া হাতে, মুখ ভেঙচে, জিভ বের করে কেবল ঠনঠনে, বউবাজার, কালীঘাট, দক্ষিণেষ্রে পশার জমিয়েও তোমার মন ভরলো না। यবন দেশ কানাডার টরল্টো শহরে বসে জবাফুলের পুজো নেওয়া ও পौঠা খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে তোমার।

অত্ত্ত সুখবর। ইচ্চাময়ীর ইচ্চাপুরণ হতে আর দেরি নেই। কানাডার

বাঙালিরা খোদ টরণ্টো শহরেই কানীবাড়ি প্রতিষ্ঠার কাজে উঢ্ঠ পড়ে লেগেছেন। উৎসাহী মাতৃভক্তরা এই অধমের আগমন সংবাদ পেয়ে অনেক কাজ ছেড়ে নীলাদ্রির বাড়িতে এলেন আমাকে কালীবাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে।

আমার মনে পড়লো কমবয়সেসেড়া যাযাবরের দৃষ্টিপাত－এর কথ－みঁচজন ইংরেজ একত্রিত হলেই গড়ে তোলে ক্রাব，প্রবাসে পাচজন বাঙালি হিন্দু একত্রিত হলেই স্বপ্ন দেখেন কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার। তাই বাংলার বাইরে যেখানেই বাঙালি হিন্দুর পদার্পণ ঘটেছে সেখানেই কালীবাড়ি গড়ে উঠেছে।

যা এক সময় কেবল লখনউ，এলাহাবাদ，সিমলা，দিপ্লীত ঘটেছিন তা এখন দেশের বাইরেও প্রসারিত হচ্ছে। ভবঘুরে বাঙালির জন্য রেগুনের দরজা হয়তো ব্ধ্ক হয়েছে，কিষ্তু তার বদলে তাঁরা ֶুঁজে পেশ্যেছেন নতুন এক মহাদেশ，যার নাম উত্তর আমেরিক। পৃথিবীর দুই সমৃদ্ধতম দেশ কানাডায় ও আমেরিকায় তঁঁদের সসন্মান বসবাস।এখন মা কালী ওখানেই প্রবাসী ভক্তেদের সেবাসুখ লাভ করবেন।

শ্যামা মায়ের নামে বাঙালি যতই আধ্ঘহারা হোকু অস্বীকার করে লাভ নেই， করালবদনা এই মহিলার ভাবমূর্তি সায়েব－সমাধ্র তেমন তুঙ্গে নয়। চামুণ্গা



斤ムয়ে সাগরপারে পাঠাখাগী মার্যের প্রভাব ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।

টরন্টোতে বসেই একজন উৎকলবাসী ব্ধু বললেন，＂মা কালী প্রসসটা ঋনেকদিন ধরেই জটিল। মালরোয়া ও মুধ্\％，কীর্তন ও পौঠাবলির ম দ্যে বাঙালি זিন্দু দু＇ভাগ হয়ে গিয়েছে। একদিকে গোল－করতাল নিয়ে গৌরাহভজনা চলছে， অন্যদিকে শ্যামামায়ের চরণতলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে শান্ত বাঙালি ছটফ্ট小রছে।＂

উৎকলবাসী বন্ধূ আরও বললেন，＂বোস্ট্ম ও কানীসাধকের রেষারেষিতে ษড়ড়ার মানুষকেও বাঙালিরা একবার অড়িয়ে ফেলেছিন।＂

আমি রসিকতা করলাম，＂বাঙালির এইটাই দোষ। ঘরের উত্তেজনা বাইরে U／ড়়়ে দিতে তার বে তুলনা নেইই তার প্রমাণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের 2রেহাস। সাধে কি আর সোনার বাংলা ভাগ করে বাঙালির হাড়ে দুব্বোঘাস －川जハ় দেবার জন্যে ইংরেজ অমন মরীয়া হয়ে উঠেছিন ！＂

এবার যা জানা গেলো তা এই রকম।＂ভজ গৌরাঙ，জপ গৌরাঞ，লহ ！．！ারাঙ্গর সুর তুলে প্রেমের দেবতা নিমাইয়ের ওড়িশা পরিক্রমার কথা কারও

অজানা নয়। যাত্রাপপে ওড়িশার গ্রামেগ্গামে যে সব আথড়ার পত্তন হয়েছিিল তার কথাও বষ্জনে ওনেছেন। কিশ্তু যা এখনও অজনা তা হলো কালীসাধক বাঙালি কীভাবে তার প্রত্যুত্তর দিয়েছিল।'

বেখানে-বেখানে বৈষ্ণবের আথড়া গজিয়ে উঠেছিন, ঠিক তার পাশে-পাশে একটি করে নরমুఆমালিনীর মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্যে একদল দুঃসাহসী কালীসাধক সেই যুগে নিজ্জেদের স্বেচ্ছানির্বাসিত করেছিলেন। কালক্রমে এই সব বজসন্তান নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে উৎকল সং্ষ্ষুতির মধ্যে বিলীন হয়েছেন, কিছ্ধ আজও নীলাচলের পথে ছোট ছোট গ্রামেও চাটুজ্যে, মুদুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যের দেখা পাবেন যাঁরা বাংলা ভাষা জানেন না, কিস্তু এখনও পরমানন্দে বাঙালি টাইটেল বহন করছ্নে।

বে দুর্জয় দুঃসাহস নিয়ে বাঙালি ডাক্তার, বাঙালি ইনজিনিয়ার, বাঙালি বৈও্ঞনিক নতুন কর্ম্রে সন্ধারে দিকে-দিকে ঘড়িয়ে পড়েছ্নে সেই দুঃসাহসের সামান্য অং্ কিত্ত বাঙালি লেখকরা দেখাতে পারেননি। যে-দিন আমাদের সাহিত্যে সেই মানসিকতা গড়ে উ১বে সেদিন কলক্কাব্তাওয়ালীর চরণে সব ফুল
 নতুন অভিষ্ঞো সঞ্চয়েনে।

টরন্টো কানীবাড়ির উৎসাহী উদোঝ্ঞীদির হতাশ করতে হলো-কারণ
 সাক্ষাৎকারের ব্ববস্থা আগাম ককুিল। ফলেে মায়ের দর্শন আগামীবারের জন্যে তুলে রাথতে হলো। তার বদলে নীলাদ্রিভবনে বসে ওঁদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা रলো।

প্রডুপাদ এ সি ভক্তিবেদাত্তর সাষনায় প্থিবীর দিকে-দিকে এখন কৃষ্ণ রাধিকার জয়জয়কার—কৃষ্দ্নামে এখন নানা ভূখcের আকাশ-বাতাস মুখরিত। কিষ্তু মা কাनী কস্মিন কালেও সায়েব-মেমের হুদয় জয় করেননি।লকনকে জিভ দেথলেই সায়েব-মেমের হাত-পা সিঁধিত্যে যায়, ডাক পড়ে সায়েব পাদ্রির।গির্জা গড়ে, বাইবেল đনিয়ে কালীভজ্কদের বেলাইনে টানো। কালী এখনও বিরাট এক রহস্য হয়ে রয়েছ্নে পশ্চিমের সাধারণ মনুমের মনে। তাই মা কাनীর মাহাষ্য প্রারের পুরো দায়ি্্টটাই নিত্ত হবে বাঙালিকে আরও কিছুদিন-অভ্তত যতদিন না ভট্তি-বেদাc্তের মতন পাবলিসিটি অফিসার জোটে চামুঙা মায়ের।

উদ্দেযাক্তরা বললেন, সমख্ত মার্কিন মহাদেশ জুড়ে এখন মপ্দির গড়ার তেউ উঠেছে। গণেশ, কৃৃ্, তির্রপতি ও শিবের পশার জমে উঠেছে দিকে-দিকে। প্রবাসী হিন্দুরা ক<়্েকম বছর মাথা নিচু করে বসে थাকার পর এখন বিপুল উৎসাহে মেতে উঠেছেন মন্দির প্রতিষ্ঠায়। কিষ্তু সেই তুলনায় কালীমক্দিরের

ঘাটতি প্রমাণ করজে সে সঙ্যশক্তিতে বাঙালি হিন্দুরা অন্যের ডুলনায় পিছিয়ে রয়েছেন।

আমি আন্দাজ করতে পারছি, বিদেশে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা সোজা কাজ নয়। বিপুল্ল ব্যয, তাছাড়। অপরিচিত পরিবেশে পদে-পদে বাধা। কিস্ত আমি মেটেট
 তাহলে একদিন তারা মায়ের মন্দির গড়বেই। বাঙালি হিন্দू মাইনাস মা কালী ইজ ইকোয়াল টু মোটরগাড়ি উইদাউট পেট্রোল, রসগোম্মা উইদাউট রস, বন্দুক, উইদাউট જুনি!

অতএব আমার সামান্য কয়েক ঘণ্টা সময়ে আমি পৃর্বানির্ধারিত সময়সৃচী অনুযায়ী বাঙালি বিশেষজ্ঞ ঋতেন রায়ের সান্নিধ্যে কাটালাম।

ঋতেন রায়ের খবর আমি পেলাম নীলাদ্রি চাকি এবং প্রশাস্ত বসু মহাশয়ের কাছে। এঁরা দু'জনেই এই ভদ্রলোকের ঢুয়সী প্রশংসা করলেন। বললেন, কানাডিয়ান সরকারী অফিসার হিসেবে তিনি প্রবাসী ব্রাঙালি সমাজকে নানাভাবে অনুপ্রাশিত করে থাকেন।

ঋতেনবাবুর आপিসে যাবার পথে একীীo
 आদর্শবানও বলতে পারেন। ভারত্ছ র্ত্রি এশিয়াবাসীদের রাজনৈতিক স্বাথ小ক্ষার বাপারে, দক্মিণ আয়িকা বু বৈষম্যের নোংরামির বিরুদ্ধে বেশ সজাগ। उनলাম সে সাংবাদিক হবার শিক্কে निচ্ছে।

ছেলেটি দুঃঘ করলো, এদেশের ভারতীয় বংশো|্̧তরা এখনও রাজনীতিতে గ.তমন আগ্রহ দেখাচ্ছ না। কিল্ু নিজেদের অধিকার নিরাপদ করতে হলে রজজনৈতিক সচেতনতা নিতাত্য প্রল্যোজন। পড়াশোনায় ভাল হয়েও এই তরুণটিই তাই ধর্মঘটে যোগ দেয়, শাশ্ভিমিছিলে অশ্শ নেয়, প্রয়োজনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে গাক্কী-অস্ত্র অনশন্নে যথাযথ ব্যবহার করে।

আমার গাইড বনলেন, "ছেলেটির অভিযোগ : সাদারা একদিন নিরীহ निরপরাধী রেড ইফিয়ানদের দেশ কেড়ে নিয়েছিন স্রেষ গা্যের জোরে, আর এখন আমরা এশিয়াবাসীরাও নির্লজ্জভাবে সাদাদের সহযোগিতা করছছ——দদেের আদিবাসীদের সম্বক্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র সহানুডূতি নেই।"

ছেনেটির সঙ্গে বিস্তারিত কथা বলার ইচ্ছে ছিল, কিষ্ঠ সুরোগ হলো না। তার ডখন জরুুীী কাজ রয়েছে। কিষ্টু সামান্য কয়েক মুহৃর্তের মধ্যে থে-জিনিসটি आমাকে ভাবিয়ে তুললো তা হলো তার সাজসজ্জা। একটা কানে যেন দুল ! 4 খनाম!

आমি কি ভুল দেখলাম? পুরুষ বাঙালির কানে দুল কেমন করে থাকবে? আর দু’কানেই বা দুল দেখলাম না কেন?

নীলাদ্রির কাছে যথাসময়ে এর উত্তর পেয়েছিলাম। কানাড়িয়ান ছেলেরা এখন এক কানে দুল পরছে। দুল পরবার জন্যে তারা কান ফুটোও করছছ ! এদের জন্যে বেরিয়েছে বিশেষ লিপস্টিক। এদের গলায় মেয়েলি হার। ফিতে দিয়ে মুল বাঁধতেও এদের জুড়ি নেই। এক কথায় বলতে পারেন স্তনবপ্ধনী ও স্কার্ট পরিত্যাগ করে শাট ও ট্রাউজারের আশ্রয় নিয়ে মেয়েরা হতে চাইছে পুরুষ, আর লিপস্টিক, নেল পালিশও নানা অগরাগে ডৃষিত হয়ে পুরুষরা হতে চাইছে নারী।

তবে ভাববার কিছ্জ নেই। প্রাচূর্যের এই দেশে মানুষ বড় অস্থির-এক একটা ঢেউ উটে আবার যথা-সময়ে মিলিয়ে যায়। কোনো ভাবনা-চিন্তাই বেশিদিন এদের মোহিত রাখতে পারে না ! আজ যে পুরুষ বেণী রাথcে, রুজ মাখছে এবং বৃহন্নলাভবে বিভোর থাকছে সে-ই হয়জো সামনে বছরে পালোয়ান স্টাইলে চুল ছোট করে কড়া প্পীরুষ জাহির করবে। টরন্টোর চিত্রাহ্পরাও তথন হয়তো রমণীসাজে লজ্জাবতী হয়ে উ১বেন।
"বাপমায়েরা শাসন করে না?" আমার প্রশ্ম(
ওননাম, শসন করা এখানে খুব শক্ত কাজ্রে ক্শিনাডায় ছেটটেরও গায়ে হাত তোলা যায় না। জানতে পারলে পুলিশিক্ধীসবে বাড়িতে এবং ছোটদের অন্য কোথাও চালান করে দেবে। পাৰেগ্ডু বাড়ির বৃদ্ধা আমাদের সাবধান করে
 হলে বাড়িতে এসে বকাবাকি করবে। ইন্কুলেও যেন না জানতে পারে। এতে তোমাদের বিপদে হতে পারে!"

ঋতেন রায় মহাশয়ের বয়স পধ্ণান্ন, কিত্ু মনটি বেমালুম তিরিশ বছহরে পড়ে রয়েছে। ছোট্টখাট্ট আড্ডাবাজ মানুষ। চমৎকার বাং্লা বলেন। সহজ্েেই অন্দাজ করা যায় যে এক সময় বাংলা লেখার অভ্যাস ছিল। এখােে মিনিসট্রি অফ মানটিকালচার অ্যাফ্যোর্স-এ দায়িত্বপুর্ণ কাজ করেন। কানাডা সরকরেের এইটটই বিশেষত্ব। নানা সংস্কৃতির মানুষ এই মানবতীর্থে উপস্থিত হয়েছ্-তাদের সাং্কৃতিক বৈচিত্রের প্রতি সম্নেহ দৃষ্টি রাখার জনেে একটি বিরাট বিভাগ চলছে। ফলে, করুু না আপনি রবীন্দ্রচ্চা-কানাডা সরকার आপনাকে নানাভাবে উৎসাং দেবেন, এমন কি অর্থ সাহায্য পাবেন। ভাবলে বিস্ময় লাগে ছোটদের জন্য একটি আদর্শ বাংলা বর্ণপরিচয় লেখাবার জন্যে ওঁরা একজন মহিলাকে বেশ কিছू ডলার দিয়ে সাহায্য করছ্নে। কানাডা সরকার আা্তরিকভাবে চন অন্য ভাষার সঙ্গে বাং্না ভাষার চর্চাও এদেশে অব্যাহত থাকুক।

নতুন প্রজন্মের বাঙালিদের বিদ্যুসগগরী প্রথম ভাগ অথবা রাবীন্দ্রিক সহজপাঠে মন ভরবে না-‘४'-এ ধোপা অথবা ' $\tau$ '-এ ঢকী বললে সায়েব বাঙালিরা কিছুই বুঝবে না, তাদের জন্য প্রয়োজন ‘ক’-এ কমপিউটার, ‘্ট’-এ টিভি। এই পথেই বাংলা বই তৈরি করছ্নে ঋতেনবাবুর উৎসাহে সিতাং* চক্রবর্তী মহাশয়ের শিষ্পিকা স্ত্রী।

মানটি-কানচার মচ্র্রকের দপ্তু থেকে বের করে এনে ঋত্নেবাবুর সজ্গে আড্ড জমানো গেলো এক পানশালায়। কানাডার পানশালগুলির পরিবেশ বেশ শান্ত। যারা মা ঘায় না তারাও বেশ সহজে অনেকক্ষণ সময় ব্য় করতে পারেন কোকাকোলা অথবা কানাডা-ড্রাই নামক কোমল পানীয় সহযোগে। কলকাতার পানশালার তুলনায় এখানকার পরিবেশ প্রায় উপাসনালয়ের মতন!

কানাডার বর্থ্বিচিত্র সংস্কৃতি সম্পর্কে ঋতেনবাবু জানেন না এমন বিষয় নেই। দীর্घদিন ধরে অশেষ そৈর্বের সক্গে কানাডীয় সং্ক্কৃতির এই মূন্যবান দিক সম্পর্কে উনি নানা তথ্য সং্রহ করে চলেছ্নে।

ইश্দি, ফরাসী, ইটালিয়ান, আরব আপনি নাম ক্করন্ন, ঋত্নেবাবু আপনাকে ভুরি-ভুরি খবর জুগিক্যে যাবেন চমৎকার বাং্ধ্ধুুয়া আজকাল উচ্চশিক্ষিত বাংলাদেশবাসী ছাড়া আর কোথাও শোনা শুষ্টিনা।


 বাযাখ্যায় প্রবাসী বাঙালি সমাজের বহ দুর্বলতাও সামাজিক শক্তিরূপে প্রতিতাত शয়। ঋত্নববাবুকে ধনাবাদ না দিয়ে পারা যায় না।

কোকাকোলা পান করতে-করতে ঋত্নেবারু মার্কিনী ডিসিপ্নিনে কানাডীয় বঙ্গীয় সমাজের একটা ছেট্ট বর্ণনা দিলেন। তাঁর বক্তব্য : বিদেশে এখন বাঙালি โొ’্রককরের। দুজনেরই ভাষা বাংলা—কিষ্ঠ একদল ভারতীয়, আর একদল নিজেরের বাংলাদেশী বলে পরিচয় দিতে অভ্যস।

ভারতীয় বাঙালিদের্ প্রসc্গে ঋতেনবাবু ভানালেন, টরন্টো শহরে ১৯৬৭
 ইমিখ্রেশন আইন শিথিল করে সাগা ও কালোর বৈষম্য তুলে নেওয়া হয়। ১৯৬৬ भালে ইমিগ্রেশন আইনে বিশেষ কোনো দেশের নাগরিককে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরিবর্তে যাদের দুকতে দেওয়া হবে, তাদের শিক্ষা এবং বিভিন্ন (কায়ালিফিকেশনের ওপর জোর দেবার সিদ্ধাণ্ত নেওয়া হয়। ফলেে ইংলশ্ড ও আর্মানির বাঙালি সমাজের এক অংশ কানাডামুথো হবার সুব্যেগ পেলেন। ১৯৬৭-৭০ এই সময়ে কেবল জার্মানি থেকে শ'চারেক বাঙালি টরন্টো হাজির

হলেন।এঁদের অনেকেই তখনও অবিবাহিত—এদেশে এসে কাজকর্মে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে অনেকে দেশ থেকে বাঙালি বউ এনেছে নতুন মহাদেশে নতুন বাংলা সৃষ্টির স্বপ্নে।

বিশ্শভুবনে, বিশেষ করে আমাদের দেশে জার্মানির ভাবমৃর্তি খুব উজ্ঘল-াঁাদের সম্ধল্ধে ভারতীয়দের সরাসরি ख্ভান কম থাকলেও শ্রদ্ধা অনেক বেশি। সেইই দেশ ছেড়ে কানাডা যাওয়ার মানে কী আমি বুঝতে পারছিলাম না। প্রবাসী বাঙালিদের কথায় জানতে পেরেছি চিরকালই বোখহয় একদু অকারণেই জর্মানদের সম্বক্ধে আমাদের বেশি শ্রদ্ধা, সেই হিট্লারি আমন থেকে। ইংরেজদের আমরা যতই গালিগানাজ করি, আমেরিকানদের আমরা যতই সমালোচনা করি, অনাবাসী ভারতীয়দের স্বদhশে গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁরা জার্মানদের থেকে অনেক বেশি উদারত ও সহনশীলতা দেথিয়েছেন।

ঋত্নবাবু বললেন, "একদল বাঙালি নতুন ট্টেকনলজি শেখার স্বশ্ন নিয়ে এক সময় জার্মানি পাড় দিয়েছিলেন। কিশ্তু হাभামা अনেক। যেমন ধরুন ভাষার হাসামা -নাগরিকত সম্পর্কে রীতিমত অনিশয়জ। একবছরে বেশি কাজকর্ম
 ভান করুন, কর্মেন্নতির পথ প্রায় রুদ্দ, এই ভেবেই জার্মানির বাঙানিদের
 আসবার সুব্যেগ পেলেন তাঁদের শ্রীক্রা নব্বুই ভাগ বসতি স্থ|পন করলেন বৃহত্তর টরন্টোয়।

आমরা বে-দেশ সম্বন্ধে যত্ কম জানি সেই দেশকে তত বেশি শ্রা্木া করি। তাই কথায়-কথায় আমদের জার্মান প্রশঙ্ডি। কিস্তু জর্মানিতে প্রবেশ না করেও স্রেফ खাক্কহুঁ বিমানবন্দরে যাঁরা কয়েক ঘণ্টা অপেক্পে করে বিমা বদন করেজ্নে তথাকথিত জার্মান ভদ্ধত্য তাঁদের নজরে পড়তে বাধ্য। আমাদের বাল্যকালে যেসব ভারতীয় বুদ্ধিজীবী বলদর্পী হিটলারের তভাকাঙ্ষ্ষী ছিলেন তাঁরা যে মৃর্থের স্যর্গে বসবাস করতেন তা বোধহয় এখন নির্দ্বোয় বনা চলে।

জর্মানি ছাড়া ভারতীয়দের সজ্গে বিদেশে কথাবার্তা বনে দেখেছি যে তাঁরা অনেকেই দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবহার ছাড়া কিছুই পাননি ঔ দেশে। সে-তুলনায় ইংল্ড তো স্বর্গ! কানাডা অথবা যুক্জরাষ্ট্রের কथা নাই বা ত্রললাম।

ঋতেনবাবু বললেন, "টরেন্টো বাঙালি সমাজের সংখ্যা এখন অন্তত হাজার আটেক হবে। ৯৯\% বাঙালি মহিলা বিবাহসৃত্রেই এদেশে এসেছ্নে স্বামীর ঘর করতে। প্রবাসী বাঙালিদের গর্ব করার মতন অন্নেক কিছুই আছে। এঁরা বিদ্যায় সবাই পि-এইচ-ডি না হলেও, কাজকর্ম ভালই করছ্নে এবং এঁরা অনেকেই সরকারী পুনর্বাসন সাহাय্য ছাড়াই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কানাডীয় অর্থনীতির

উন্নয়নে সাহায্য করছেন।"
ঋতেনবাবু আরও আনন্দের খবর দিলেন। শতকরা আশিটি বাঙালি পরিবারই নিজের বাড়িতে বসবাস করেন। বেশির ভাগ পার বারেই স্বামী-স্ত্রী দু'জনেইই কাজ্জ করেন। শতকরা দশভাগ বাঙালিকে প্রফেশনাল বলতে পারেন-এঁদের মধ্যে রয়েছেন ডাক্টার, ইঞ্রিনীয়ার, স্থপতি, আ্যাকাউননেন্ট এবং বৈজ্ঞানিক। ব্যবসায়ী প্রায় নেই বলনেই চনে। বাঙালি মেয়েরা যেহেহু সোজা দেশ থেকে এসেছেন সেহেতু বাঙালি মেয়েদের শিক্ষাগতমান বেশ উচু—দ্রম.এ অথবা এম.বি প্রায় কিছ্ৰই নয়।

সমাজতজ্রের ইংরেজী শব্দ ঊষ্ধেখ করে ঋতেনবাবু বললেন,-বাঙালিরা রীতিমত ‘কিন্নশিপ নেটওয়ার্ক ওরিয়েনটেড’, কারণ তাাদের মধ্যে বাঙালিপনা বেশি। এঁদের আর একটা সদওুণ-সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ। নিজের সংস্কৃতির রক্ষা ও বিকাশের জন্যে এঁরা সময় ও অর্থ দুটোই ব্যয় করতে উদ্গ্রীব। जঁরা বাংল্লা শেখার ইস্কুল, বাংলা গানের ইস্কুল, নাচের ইস্কুল চালাচ্ছেন, গানের আসর জমাচ্ছেন। এ ছাড়া আছে বাৎসরিক কর্মসৃচী—দুর্গা প্রেজা, সরস্বত্তী পৃজা, রবীল্দ্র জয়স্ডী, নজরুল জয়ন্তী।
 পরস্পরকে সাহায্য করেন। একজন স্থু হলে আরেকজন এসে রান্না করে
 থাকতে আমরা কখনও এমনভর্ব্রুলনুভব করিনি যে একা-একা বাঁচা হবে না, শুধু অন্যের দুঃখকে নয় অন্যের আনদ্দকেও ভাগ করে নিতে হবে।"

ঋতেনবাবুকে প্রাক্-প্রবাসজীবনের কথা জিজ্ঞেস করলাম।
ভদ্রন্লোক একটু ভাবলেন। "সেসব কথা মনে রেখে আর লাভ কী বলুন? মগীক্দ্রচক্দ্র কলেজে ফিলজফি পড়াতাম। ১৯৭২ সালে নিউ ব্রান্সউইক-এ সিশ্বলিক লজিক পড়াবার জন্যে এলাম। তিয়াত্তরে দেশে ফিরলাম, কিন্তু ধাপ খাওয়াতে পারলাম না। ভাগ্যে স্বদেশবাস নেই!
"চুয়াত্তরের জুন মাসে আবার চলে এলাম। যখন ফিরে এলাম তখন হাতে চাকরিও ছিল না। কোনো রকমে দিন তুজরান। সরকারী চাকরিতে पুকলাম ১৯৮০ সালে। এদেশের নাগরিকত্ব নিয়েছি। মধ্যিখানে খুব কষ্ট পেয়েছি।"
"নিজ্রের পায় দাঁড়াবার পর্যায়ে যথারীতি দত্ত-মোহান্ত জুটির উদার প্রশ্রয় く.পয়েছি। এঁরা আপনার মাথার ওপর ছাতা ধরেই আছেন। আপনার কষ্ট কীভাবে जাঘব হয়, দুটো পয়সার কী করে সাশ্রয় হয় তা দেখবার জন্যে এঁরা উদ্গ্রীব। ১নে আছে একবার বাড়ি বদলালাম। যাতে আমার খরচ কম হয় সেজন্যে

নিজেরাই গাড়ি করে বারবার ওঁরা মাল বয়ে নিয়ে গেনেন। এই হচ্ছে আমাদের অসিত দত্ত ও সনাতন মোছাশ্ত। এঁদের বুকের ভিতরটা সোনা দিয়ে মোড়।।"

১৯৭৭ ও ১৯৮২ সালে ঋতেনবাবু নিজের জন্यভূমি দেখে গিয়েছেন। "মণীী্দ্রচক্দ্র কলেজে ব্যতে ওঁরা জিজ্েেস করনেন, ‘নিশ্চয় অনেক টাকাকড়ি করেছে।’ আমি বললাম, ‘অর্থনৈতিক সেনস্-্ণ দেশে খারাপ ছিলাম না। কিষ্ত কানাডায় আমি আল্যোন্নয়ন করতে পেরেছি, ইংরিজিতে যাকে বলে পার্সোনাল গ্রোথ্ । কলকাতায় আমি অনেক আজেবাজে জিনিস পড়াতাম। ఆঁরা বললেন, 'তুমি ক’বছর বিদেশে থেকেই দেশ সম্বন্ধে এইরকম কথা বলছে!’ যে-দেশে আমি জন্নেছি, সে দেশের প্রতি টান কেন কমবে বলুন তো ? ভারতবর্ষকে আমি ভালবাসি। কিস্তু বিদেশ মার চোখ খুলে দিয়েছে। একজন প্রাক্তন মাস্টারমশাই হিসেবে আমি বলবোই—ছাত্রদের প্রয়োজন সম্পক্কে কলকাতায় কারও তেমন মাথাবাथা নেই, তাই শিস্মাবাবস্থাট কাজে লাগছছ না।"

মনে হলো, ঋত্নবাবু খুব মানসিক কষ্ট পাচ্ছের। তাই অন্য বিষয়ে আসা গেলো।

তিনি বললেন, "টরেন্টোর লোকসংখ্যা৷ু তিরিশেক। শত্করা দশভাগ

 সুপ্রতিষ্ঠিত। তজরাতীরা সবচেৃ্র্রেবব্তশালী। মিলিয়ন ডমারের মালিক বেশ কट্যেক ডজন। এ̃দের সিনেমা হল্ আছে, হোটেল মোটেল আছে, কমপিউটার বিজনেস আছছ। চন্দ্রূড় বলে এক ভদ্রলোকের তো কুড়ি পঁচিশ কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে। অর্থের দিক থেকে বাঙালিরা সবচেয়ে দরিদ্র এবং সংস্কৃতির দিক থেকে এখনও সবচেয়ে ধনী।"

সমাজবিষ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঋত্নবাবু বললেন, "নবাগত অনাবাসীদের মধ্যে সাধারণতঃ সামাজিক পরিপক্কতার অভাব দেখা যায়।"

সামাজিক পরিপকতত নাকি ইহ্থদিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। সামাজিক সংগঠনে এঁরা তুলনাহীন।
"বে কোনো সংস্কুতিকে যদি বজায় রাখতে হয়, তাহলে প্রশ্ম এটা নয় কীতাবে সংস্কৃতিকে রষ্ষা করবো, প্রশ্টট হলো কীভাবে তার প্রসারতত বাড়াবো। এদেশে ভারতীয়দের সংখ্যা নগণ্চ, সুতরাং আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচাত গেলে অন্যের স্ত্স্কৃতিতে অনূপ্রবেশ প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে অন্যের সংক্কৃতিও মন দিয়ে অনুগীীলন করতে হবে। না হলে আমদের সামাজিক নির্বাসন ঘটবে। কালো সম্শ্ৰঁদ্য় এদেশের মাত্র ৩\%। বাকি ১৭\% সাদা। সুতরাং আমাদের সাংস্কৃতিক

অনুশীলন নিজেদের মধ্ধে সীমিত রাখলে আমাদর সাংস্কৃতিক দিক থেকে একঘরে হয়ে থাকবে।। আমাদের সংস্কৃতি শুখু আমাদের প্রয়োজন মৌটেব, কিত্তু মুল প্রবাহে পৌঁছবে না, তা হলে আমরা চিরকাল অবহেলিত হয়ে থাকবে। সুতরাং মুল প্রবাহকে কীভাবে আমাদের সংস্পর্শ্শ আনা যায় তার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে হবে।"

ইহ্দিদের কথা ঠঠলো। ওনটারিও স্টেটটে সত্তর লাখ মনুমের মধ্যে ইহ্রির সংখ্যা সত্তর হাজার। নিজেদের সামাজিক উপস্থিতি এঁরা সবসময় সোচ্চার রেথেছেন নানা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এঁরা তখু নিজের সমাজকেই অর্থ দেন না বৃহতর সমাজকেও দান করেন। এঁরা কানাডীয় সমাজকে টাকা দেন আবার ইজরায়েলেও টাকা পাঠান।
"অপনি আমেরিকান ইহ্দি অভিনেতা হেনরি ফগ্গার কথা ধরুম । মৃত্যুর পরে উইলের বিবরণ বেরলো। নিজের ডাইভোর্সড্ স্ত্রীকে দিয়েছ্নে এক মিলিয়ন ডলার। মেয়ে জেন নিজেই বিথ্যাত, তার অর্থের প্রয়োজন নেই বলে কিছ্র দেनনি। বাকি কয়েক বিলিয়ন ডলার দিয়েছ্ছ জেরুজালেমের ইহদি বিপ্ধবিদ্যলয়কে। আপনি লক্ষ্য করবেন, ইহ্থ্পিশ্র সামাজিক দায়িप্ববোখ

 ভারত্র্ষে তেমনভাবে নাড়াচাড়া ক্বু ৃঁচ না। যमि পারেন ওদিকে একমু নজর


আমার শেষ প্রস্ন ছিল : "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডীয় সমজের মধ্যে কোনো তফত আছে কিনা ?"

ঋতেনবারু বললেন, "অবশ্যই আছে। বিদেশ থেকে আগতদের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণী হলো : ‘আমেরিকায় এসেছেন-সুস্বাগতম্। আসুন, আমাদের একজন হয়ে যান’! আর কানাডা বলে : ‘কানাডায় এসেছেন-সসস্বাগতম্। আপনি যা আছেন তাই থাকুন’। বৈচিত্যের মধ্যে ঐক্য কথাটা রবীদ্দ্রনাথ বারবার বলেছ্নে, জওহরলাল নেহরুও প্রাই তার উঞ্মেখ করেছেন, কিষ্ঠ পৃথিবীর একটি মাত্র যে-লেশ তা স্বেচ্চায় জাতীয় নীতি হিসেবে বরণ করে নিজের দেশকে বহ সংস্কৃতির মিলন তীর্থরূপে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছে তার নাম কানাডা।"

## M

কানাডায় সুস্বাগতম্－কিষ্তু যেমন আছে তেমনি থেকো，নিজেকে হারিয়ো না－অুনতে খুব ভাল，কিষ্ঠু কাজে কতখানি সভ্ভব？＂এই প্রপ্ম তুললেন স্বয়ং মিছরিদা।

মিছরিদার মেজাজ বেশ শরিফ। গতকাল আরও দুটি উপনয়ন সংস্কারে পৌরোহিত্য করেছ্নে।
＂শে－হারে এদেশ্ গোখাদক ব্রাদ্মণ বালকদ্দর পপতে জড়াচ্ছেন ততে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ফের পরেই ইতিহাসে সনাতন ধর্মের প্রচারক হিসেবে আপনার নাম উঠে বাবে।＂আমি বোকার মতন বলে বসলাম।

মিছরিদা সদ্য－কেন্না পোলারয়েড সানগ্গাসটি নাক থেকে নামিয়ে আমার দিকে বড়－বড় চোথে তাকালেন।＂পৃথিবীর সব ধর্মে যাজকরা বিধর্মীরের ধর্মাক্তরিত করছ্নে শত－শত বছর ধরে একমাত্র এই স্রামরা ছাড়া। নিজের ধর্মের

＂আপত্তি নয়，মিছরিদা ！আমরা আপনারু প্রে－্রচারকের ভূমিকায় দেখছি！＂
＂রাখ রাখ। তোদের হাওড়া－কাসু＜্রে ’্রুতির নামে নিন্দের স্টাইল আমার
 ছেনেমানুষি ছাড়ি না। जোদের্রুবে কী？＂

মিছরিদা এবার সম্নেহে বলললেন，＂তোর ওপর রাগ করতে গিশ্রেও রাগ করতে পারছি না，কারণ ঢুই বুদ্ধিমানের মতন কাজ করেছিস ওই সনাতন ধর্ম কथাট ব্যবহার করে।এ－দেশে আমাদের গঁঁয়ের লোক যেসব রয়েছে তারা কেউ জানে না বে খাতায় কলমে হিন্দু র্ৰ বলে কোনো ধর্ম নেই－শাস্ত্রে－পুঁথিতে যে－ নামটা পাবি তা হলো সনাতন ধর্ম। কटোপনিষৎ－এ বলেছে ৬পাখ্যানম্．．． সনাতনম্’। অভিধানে অর্থ দেখবি－অनাদিভূত，নিতা，চিরকালীন। যা সর্বদা একর্দপ। आর এই একটি শব্দে ব্রদ্ম，বিষ্ণ，মহেশ্র তিনজনকেই বোঝাচ্ছে， यেমন সনাতনী বলতে দুর্গা，লক্ষ্মী，সরস্বতী থ্রি－ইন ওয়ান।＂

এবার মিছরিদার ওপর এব্টু আক্রমন।＂ধ্রান্মণ সংখ্যা বাড়াবার উদ্দীপনায় আপনি বিদেশে ভারতীয় সেতার বাদকদের মতন সনাত্ন নিয়মকানুনের খাঁটি দুষে জল ঢলছ্নে। আমি তো দেশে শুনেছিলাম আট বছর থেকে বার বছরের মধ্যে পৈতে না দিলে ব্রা⿵্নণ হওয়া যায় না। অথচ आপনি যাদের গলায় পপতে জড়িয়েছেন তারা ঢো দ্বাদশ বর্ষীয় বালক নয়।＂
＂অম্প বিদ্যা ডয়ক্করী এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন।＂মিছরিদা চটছেন্ন।

রবীफ্్রনাথ নন, অन্য কারুর উজ্তি, এই ইপ্পিত পেয়ে মিছিরাদা দমলেন না। "রবীন্র্রনাথ দায়িप্ধষ্ঞনসসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, তিনিও এমন কথা বলতে পারতেন। শোন, ওই বুধবার যাকে বাউন করলাম, তার মেমসায়েব মা-ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। আমি থোদ শাস্ত্র থেকে বক্তব্য উদ্ধৃতি দিলাম। গর্ভাষ্টম বা অষ্টবর্ষ থেকে দ্বাদশ বৎসর পর্যত্ত ব্রাম্মণ বালকের উপনয়নকাল। কেনো কোনো ঋষি বনেছেন, যে-বানকের র্রুতেজ কামনা করা যায়, তার উপনয়ন পঞ্চম বর্ষেই হবে। দ্বাদশবর্ষ গত হলে ‘ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহুত’ হোম করে ৬পনয়ন দিতে হয়। মোন বছর হলে র্রাম্মণ বানকের ব্রাত্যদোষ ঘটে।"
"আমরা যে ওুনেছি যোল বছহরে সাবিত্রী পতিত-আর উপনয়ন হয় না।"
"প্রাচীন ঋষিরা তোদের মতন গৌয়ারগোবিদ্দ ছিলেন না-নিয়মও করেছেন এবং নিয়ম ভাঙবার পথও রেখেছেন। সুতরাং ঢুই আমার উপনয়ন এবং সমাবর্তনে বাগড়া দিতে পারবি না। যোলো বছর হলেই দোষ নিবারণের জন্যে 'চান্দ্রায়া’ ও ‘গোমুল্য’ দানের ব্যাবস্থা করে তবে আমি কাজে নামি।"

সমাবর্তনের পর নবীন ব্রাশ্মাণকে আচার্যদেব ঞ্যসব নিয়মকানুন গোপনে শিক্ষ দেন তার উন্মেখ করে বললাম, "উপদদশধ্ধুল আমার নোটবইতে লেখা



একহাত নিলেন মিছরিদা। "আার্লু এ্রাটা আইটেম ঢুই ইচেে করেই বাদ দিচ্ছিস-নগ্ন স্ত্রী দর্শন করিবেবৈুঁ আমি বিদেশে לেতে দিচ্ছি, তাই বলে দিই यস্মিন দেশে যদাচার। ধাবমান ন হ হলে এ দেশে বেঁচে থাকবে কী করে বাপধন ?"

মিছ্ছরিদ বললেন, "একজন నেমসায়েব-বউমা আমার সমাবর্তনটা বুঝতে পারলেন না ! তার ডাক্তার স্বামীটিও সেই রকম। বললেন, সমাবর্তন মানে তো ‘কনভোকেশন’-এম-বি-বি-এস পাশ করে ইউনিভার্সিটি কনভোকেশনে আমরাও উপস্থিত থেকেছি।"

মিছরিদাকে এরপর ব্যাখ্যা করতে হয়েছে, "পৃর্বকলেে ব্রদ্মচারীকে উপনয়নের পর ওরুগৃহে গিয়ে বেদপাঠ করতে হতো। বেদপর্ব শেষ করে স্বগৃহে ফিরে এনে সমাবর্তন সংস্কার হতে। এথন কে আর তুরুগৃহে যাচচচ? তই একই দিনে ৪:ড়াকরণ, উপনয়ন এবং সমাবর্তন সারা হচ্ছে।"

মিছরিদা আজও পপ-এর ওপর রয়েছ্ন। পুরো এক টিন কানাডা-ড্রাই নামক নাম পানীয় সেবন করে আর একটি आনিয়ে নিয়েছ্নে। সমাবর্তন থেকে
 (cেখাপড়ায় এরা আমাদের মেরে বেরিয়ে যাবে। তুই গোটা কত্যেক ইন্কুল ঘুরে川--৬ক্টী চক্রবর্তীর পুত্রবধূ जেকে সাহায্য করবে।"

## m

মিছরিদাই যোগেযোগ করিয়ে দিলেন। বললেন, "আমাের সময়ে এবং তোদেরও কম বয়সে যার কিছू জুট্তো না সে ইস্কুল মাস্টার হতো। এখানে কিষ্তু মাস্টার অথবা মাস্টরননী হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। ঐ যে ডাক্তার প্রশাশ্ত বসু, ওঁর ছেলে প্রদীপ। পড়াশোনায় এতো কৃতী, ইজ্রিনিয়ারিং সাশ্যেন্গে ডিখ্রি নিয়ে এখন ইস্কুলে মাস্টারি করছছ। প্রদীপ একজন চৌকশ ব্যাডমিন্টন থেলোয়াড়, কিষ্ট তার জীবিকা হলো যাদের আমরা মাथা-মোট বলি অর্থাৎ यার। শিখতে একাঁ বেশি সময় নেয় (দ্মো লার্শার) তাদের মাস্ট্রমশাই।"
"घাথ-মোটদদর নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে কী লাড, ঢুই হয়তো বলবি। आমিও তাই ভাবতাম, কিষ্তু দুঃখহরণ চক্রবর্তীর পুত্রবধ্ আমার চোখ খুলে দিয়েছে। তোকে দুটো মাथা-মোটা ছেলের বর্ণন্ন দিচ্ছি। একজনের বয়স সাত—সেকেভারি ইস্কুলে পড়ে খুব দেরিতে ব্ধুপ্বলতে শেখে। সব বিষয়ে



 ছড়়লেন মিছরিদা। "ডুই লেখক হয়ে নাম কুড়োবি, আর আমি তার লেখার উপকরণ সংগ্রহ করে মরবো এই কানাডাতে এসেও! ঢুই যদি হাওড়ার ছেলে না হতিস তা হলে কোনো থবর দিতাম না, বরং থবরের কাগজ্জ বেনামে চিঠি निঢে ঢোর লেখা যে রাবিশ তার ইপিত দিতাম।"
"মিছিরা, পরের ধনে পোদ্দারি করাই তো আমার মতন সাধারণ লেখকের পেশা। পরের জীবনে যা ঘটে তাই আমি জোগাড় করে পাঠকের কাছে প্পৗছে मिই। আমি তো নিজে কোনো কৃতিত্ব দাবী করি না, সবই আপনাদের নামে উদ্ধৃতি দিই, সেই সজ্গে সবসময় বলি মিছরিদা যুগ যুগ জিও।"

খুশি মনে মিছরিদা বললেন, "পরের দ্রব্য না বলে নিলে চুরি, আর বলে নিলে ডাকাতি। ঢুই আমার অন্ধ-হাওড়া-্রীতির সুভোগ নিয়ে আমার সর্বস্ব ఆষে निচ্ছিস, দেশে একখানা জ্ঞানগর্ভ চিঠি লেখার মালমশলা পর্যন্ত নিজের কাছে রাথতে পারনাম ना।"
"यা-হোক, শোন এবার এক ছ’বছরের ছোকরার কথা। জন্মাবার সময়েই বিরাট সাইজের মাথা-লোকের ধারণা ‘‘্রেন ফিভার’। आ্ীীয় এবং পড়শিিদের

ধারণা গবেট হয়েই জন্মেছে ছেলেটা, কিষ্তু সন্তান স্লেহে অন্ধ মা মেনে নিতে পারছ্নে না ব্যাপারটা। ইস্কুলের মাস্টারমশায়রা সোজা বলে দিলেন, এ-ছেলের মানসিক অসুস্থতা রয়েছে। মা তো শনে খাপ্রা। বললেন, ঠিক হ্যায় আমি ছেলেকে ইস্কুল থেকে নিয়ে যাচ্ছি, আমি ওকে বাড়িতে নিজে পড়াবো। এমন মা তো হাজার-হাজার হয় না, হলে হয়তো আমরা হাজারে-হাজারে টমাস আলভা এডিসন-এর মতন বৈজ্ঞানিক পেতাম। বাল্য বয়সের এই রেকর্ড দেথে ক'জন বুঝবে এই ছেলেই টমাস এডিসন হবে?"

থ্যাংক ইউ মিছরিদা, আপনার জন্যেই বিদেশের মাট্তিতে কোনো চেষ্টা না করেই চমৎকার এক বাঙালি শিশ্ষিকার অভিজ্ঞতাকে নিজের করে নিতে পারলাম। রীণা চক্রবর্তীর শিঙ-অন্ত-্রাণ। কলকাতায় গোখেলে অধ্যাপিকা ছিলেে। তারপর উচ্চ শিক্ষার জন্যে আমেরিকায় আসেন—সেখানে থেকে সনাতন মোহাতुর টরন্টো ধর্বশালায়। তারপর যथাসময়ে নিজের পায়ে
 স্সোশ্রম সঙ্ঘের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

মিছিরা বলনেন, "আমি একদু ভবতার্বে ওચান ঘুরে আসি। ছেেে বউ

 প্রমাণ দেবার জন্যে বেহালায় বু্ডীড়শয় ফ্য্যাট নেবার কোনো দরকার নেই। কিষ্তু ভবতারণ নাকি বেপরোয়া, ইতিমধ্যেই এখানকার বাড়ি বেচে দিয়েছে, চাকরিতে রেজিগনেশন পাঠিয়েছে। বউটা হাওড়ার মেয়ে-সেও কিছু বলছছ -া। যাই দেথি, একবার শেষ চেষ্টা করে।"

आমি বললাম, "দরকার হলে নীলাদ্রি চাকীর সাহায্য নিন। উনি রবি ঠাকুরের অময়োপয়াগী কোেেশন সাপ্ধাই কর়তে পারবেন।"
"ওরে কোটেশন নয়, এখন মোটিভেশনের প্রয়োজন-বিদেশে যত প্বদেশবাসী রয়েছ্, তাদের মধ্যে যদি দেশে ফেরার জেদ চেপে যায় তা হলে


রীণা চ্র্ব্তীর :জ্রন অসাধারণ ব্যক্তিক্তসম্পন্না বাঙালি মহিলা সচরাচর ! 4 या যায় না। निজ্জর প্রচেষ্টায় প্রবাসে ভারতীয় পুরুষরা অনেকেই তাঁদের স্৷াকে সম্ভব করে তুলেছেনে, কিত্ত্ত এই ধরনের মহিলার সংখ্যা এখনও বেশ কম। আমাদের মহিলারা এখনও স্বামীর গৌরবেই উজ্জ্রল হয়ে উঠতে ভালবাসেন,



শ্রীমতী রীণা চক্রববর্তীকে অসাধারণ বলনাম অই কারণে যে, শারীরিক অসুস্থত সব্ব্রে প্রচণ মনোবলের সজ্গে তিনি পেশাগত ঞ সাংসারিক সবরকম দায়দায়িত্ন পালন করে যাচ্ছেন। নিজের কন্যা সন্তানটি ছড়়াও তাঁর সীমিত অর্থবলের মধ্ধ্য ভারতবর্ষ্ চ চর্রটি অসহায় বালক-বালিকার সবরকম দায়িষ্নভার গ্রহণ করেছ্নে। এই বালক-বালিকাদের স্বচক্ষে এথনও দেখা হয়নি, কিস্তু রীণা এদের পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত পত্র-যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং এদের পড়াশোনা, স্বস্থ্থ এবং নৈতিক প্রগতি সম্বল্ধে সবিস্তারের খবরাখবর রাথথন।

প্রবাসের বাঙালি বালক-বালিকাদের সম্বন্ধেও তাঁর চিত্তা রয়েছে। এঁদের বাংলা শেখাবার প্রচেট্টা বারবারই ব্যর্থ হয়। প্রয়োজনীয় পাঠ্যপশ্তক এবং ভিডিও ক্যাসেট ইত্যাদির অভাব সম্পর্কে কথা বললেন। প্রায় পনেরো কোটি মানুষের ব্যবহৃত কেনো ভাষার প্রচার ও সংররশ্গ সম্পর্কে এরো বেশি অবহেলা ও অবঞ্ঞ পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষার ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় না। রীণা চক্রবর্তী কানাডিয়ান সরকারের সাহায্যে একটি নতুন বাংলা বর্ণপরিচয় লিখছেন বিদেশি বাঙালিদের মানসিকতার কथা মাথায় রেহু

বিদ্দে বসবাসকারী ভারতীয়দের সঙ্তান্ধ্রুতিরা শিশাক্ষেত্রে কেমন করছেন, কোথায় তাদের বাড়তি শকি, কোেষ্টিতাদের অত্তধিক দুর্মলতা यদি
 হবে।

পশ্চিমী সভাত এই মুহ্রে אু করছে তা না জানা থাকলেও দেশের ইস্কুলে শিপ্ষিকার ভূমিকা বোঝা বেশ শক্ত হয়ে উঠতে পারে।

রীণা চক্রবর্তীর মতে, ছেটদের বলবার আছে অনেক কিছू কিষ্ঠ ওদের মতন করে বলবার ফমতা খুব কম মানুষের আছে।

রীণা চক্রবর্তী অনুরোধ করলেন, "সময় পেলেই বিখ্যাত শিও মনস্তাষ্ভিক ডেভিড এনকিশ-এর দ্য হারিড চাইলড’ বইটি পড়ে নেরেন, আপনার দৃষ্টি খুলে यাবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতি দ্রুত বেগে বড়ো হয়ে ওঠার মধ্যে বে বিপদের সজ্জাবনা রল্যেছে তা আমরা সব সময় অবহিত হই না।"

আমার মনে পড়লো, মা বলতেন, কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

রীণা বললেন, "এ-দেশে ছোট্দের বাপার-স্যাপার আপনাকে ভাবিয়ে তুলবে। আর্থিক স্বার্থে উকিলরা পর্য্ত এদের ব্যবহার করছেন। ওনুন একটি ঘটনা। একটি সাড়ে-চার বছুরের মেয়ে মামলা করেছে তার বাবার বিরুদ্ধে।

মেয়েটির জন্ম-বাপ-মায়ের বিবাহ বন্ধনের বাইরে। বাবা তবু নিয়মিত খোরপোষ দেয় মেয্যের মাকে, কিন্তু যোগাযোগ রাৰে না। এখন ছোট মেয়েটি মামলা করেেে, ঈধু পয়সা দিলেই হবে না, মাঝে-মাঝে এসে দেখে যেতে হবে।"

কনেকটিকাট, ইউ-এস-এ-তো এখন নতুন আইন অনুযায়ী বাপ কিংবা মারে ‘ডাইভোর্স’ করা যায়। ভোলো বছরের ছেলে ডেভিড বার্নস্ মামলা করে বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে ডাইভোর্স নিয়েছে।

ডাইভোর্সের এই নবতম বিস্তার সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। রীণার দেওয়া তথ্য থেকে জনা গেণেো, কমবয়সী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আघহত্যার ক্রমবর্ধমা প্রবণত বেশ চিত্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। টিন এজারদের মধ্যে এইটাই হলো মৃত্যুর অন্যতম কারণ-এর ওপরে অবশ্য রয়েছে পথ দুর্ঘটনা এবং খুন। আমেরিকায় এইভাবে প্রতি বছুরে অন্তত হাজার পাঁচেক কমবয়সী ছেলেমেয়ে আশ্যহত্যা করে। সংখ্যা বাড়ছে। আর আप্মহত্যার চেষ্টা করে যারা ব্যর্থ হয় তাদের সংখ্যা অন্তত পপ্চাশ থেকে একশ ওুণ বেশি।

যা বুঝলাম, প্রচণ প্রতিযোগিতার পরিবেশে পজড় আমেরিক মহাদেশের
 প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ার আশকা৩র পিছিয়ে পড়বার ভয়। নিরাপত্তাবোধের অভাব রোজগারি শ্রীবিকে নিঃসঙ্গ করে তুলছে। এই

 জিনিসপত্র বিক্রির প্রচারে ছেট্দের দিকে অকারণে নানা বিজ্ঞাপনের তীর ছেঁো়া ২চ্ছে। এর প্রধান অং্পটই টি-ভি-র মাধ্যমে।

ডেভিড এলকিম্ড দুঃখ করছ্নে, প্রতি বছর মার্কিনী শিশুরা অণ্তত কুড়ি হাজার কমার্শিয়াল বিষ্ঞাপন দেখছে এবং ছোট্দের মাথা চিবনোর জন্যে মার্কিনী কোম্পানিরা হাজার-হাজার কোটি টাকা খরচ করছেন। ছোটরা বিষ্ঞাপন এবং (প্রাগ্রামের পার্থক্য বুঝতে পারে না, টি-ভিতে যা দেখানো হয় তই সত্য বলে মনে করে, ফুলে বিষ্ঞাপনদাতন্দে পরিকম্পন্া সফল হয়। তারা প্রত্যেক বাড়িতত একটি দুটি করে খুদদ কোম্পানি ‘প্রতিন্ধি’’ তৈরি করছে যারা সুভোগ পেলেইই াবা-মায়ের উপর চাপ দেবে টি-ভিতে বিঙ্গাপিত জিনিস কিনতে।

আমেরিকা ও কানাডায় ছোটদের ইস্কৃলগুলি দেথবার জিনিস। শিক্ষার ব্যাপারে आমরা কতটা পিছিয়ে পড়েছি, আমাদের শিক্ষকদের অধিকাংশ কত কম দায়িত্ব পালন করেন তা যদি বুঝতে চান তা হলে আপনাকে ও-দেশের ইস্শুলে যেতে হরে गत़़क দিন।

কিষ্তু ও-দেশে কি ছোটদের বড্ড বেশি আস্কারা দেওয়া হয়? ওখানে কি

निয়মমনুরर्তिज কম?
বলা বাহ্ন্য, ছাত্রদের দৈহিক নিগ্রহ বে-আইনী। এর ফলে জেল হতে পারে, বিরাট মামলায় পড়তে পারেন মাস্টারমশায়।

ছাত্রনিগ্রহের উল্টোদিকও আছে, শে-বিষয়ে কেউ বেশি মুখ খোলে না। কিক্তু লেঁজ নিয়ে দেখুন, ছাত্ররা প্রয়ই শিক্ষক-শিক্ষিকদের মারধোর করছে। স্ট্যাটিসটিকস্ না-দিনে যাঁরা কিছू বিশ্ধাস করেন না তাঁরা ওনুন, ছত্রের হাতে মার খাবার ভয় মাস্ট্রমমশায়দের মজ্জায়-মজ্জায় ঢুকে গিয়েছে। অনেক ইস্কুলে বিমানব্দরের মতন ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি যষ্ৰ বসানো হয়েছে, যাতে ছাত্র ছাত্রী কোনো মারাঘ্ফক অস্ত্র নিয়ে ক্রাশ ঘরে पুকতে না পারে।

ন্যাশনাল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের সমীক্শয় জানা যাচ্চে, এক বছরে এক লাখ দশ হাজার শিক্ষকক-শিক্কিকা ইস্কুলের মধ্যেই মার থেয়েছেন। বাড়ির বাইরে পথে-ঘাটে মার খেয়েছ্লে আরও হাজার দশেক। আঘাত এতোই 心রুুর যে হাজার কুড়ি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে হাসপাতাল্গে অথবা ক্রিনিকে পাঠাতে
 আছ্ল কথ্ ছার্রদের মার্ধোর হজম কক্থ হয়। এর সন্গে আছে শিক্ষক
 যাবার ভয় শাল্ত ছা্র-ছাব্রীদেরও থার্র সতীর্থদের হাতে মার খাওয়ার ভয়ও ध्रবन।

অতি কম বয়সের ছেলেমের্যেদের ওপর কী ধরনের চাপ পড়় তার মর্মস্পর্শী ছবি ডেভিড এলকিড্ডের বই থেকেই পাওয়া গেলো। একটি চার বছরের ছেলে, ধরা যাক তার নাম পিটার। এর বাবা মা দু জনেই চাকরি করেন। তাই পিটারের জন্যে দিনের বেলায় প্রাইভেট নার্সারি স্কুলের ব্যব্থা হয়েছে। বাবা ও মা দু'জনকেই খুব সকালে বেরিয়ে পড়তে হয়, তাই পিটারকে তঁঁরা জানাশোনা এক পড়শির বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যান।

এই প্রতিবেশী পিটারকে তৈরি করে নটার সময় ইב্দূলের গাড়িতে ঢুলে দেন। দুপুরের পরে ইস্কুলের গাড়ি আবার পিটারকে পাড়ার মোড়ে নামিয়ে দেয় এবং সেখােে থেকে ছাঁতে-ছাঁটতে পিটার প্রতিবেশীর বাড়িতে হাজির হয়।

সন্ধেরের দিকে বাবা অথবা মা কর্মক্ষেত্র থেকে ফি্রবার মুত্রে ওকে বাড়ি নিয়ে याয়।

বলাবাহ্যা, পিটার ইস্কুনে ভাল ফল করছে না। তার মেজাজ খারাপ থাকে, গেলায় পর্যত্ত মন নেই। দোষ দেওয়া যায় কি পিটারকে ? ওইটুকু শিশুকে চারটে পরিবেশের সজ্গে প্রতিদিন খাপ খাইয়ে নিতে হয়—নিজের বাড়ি, প্রতিবেশীর

বাড়ি，ইস্কুলের গাড়ি，ইস্কুল，আবার ইস্কুলের গাড়ি，প্রতিবেশী এবং নিজের বাড়ি। এই রকম শিঙ আপনি বিদেশে হাজার হাজার পাবেন।

যে－সংসারে আবার স্বামী ও স্⿹勹⿰⿱丶㇀⿱㇒丶幺十র বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়েছে সেখানে আর এক মর্মাস্তিক পরিস্থিতি। জেনেট নামে দশ বছরের এক বালিকার কথা ওনুন।

ডাইভোর্সড অবস্शায় জেনেটের মা দুটি মেয়ে নিয়ে কোনোক্রমে দিন চালান। ঢাঁকে অবশ্যই ঢককরিতে যেতে হয় । খুব ভেরেরই তিনি বেরিয়ে পড়েন। নিজের ঘর তুছনো，নিজের জামাকাপড়ের দায়িত্ন তো আছেই প্রতিদিন জেনেট র্রেকফাস্ট তৈরি করে বোন ও নিজের জন্যে，তার পরে বোনকে নিয়ে ইস্কুলের জন্যে বেরিয়ে পড়ে।

বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে জেনেট বাড়ি পরিষ্কার করে। ফিিজ থেকে মাংস বের করে ডিনার তৈরির জন্যে কেটে রাথে। বোনকেও দেখাশোনা করতে হয়। মা কাজ থেকে বাড়ি ফিরে এলে কর্মল্ষেত্রে সব রককম নিগ্রহের কথা মন দিত়ে ওুতে হয় জেনেটকে। ওখানকার কয়েকটি লোকের মতিগতি ভাল নয়，মা ঘুব ভয় পেয়ে জেনেট্টে সব শোনান।

ক্নেন্ত মাকে ডিনার তৈরিতে সাহায্য করতে ， বলেন，লক্ষ্মী সোনা，আমার শরীর বইছে ন্রে ত্রোো বাসনগুলোর একটা গতি করে।।

ছোট বয়েে বিরাট এই দৈহিক্নু মানসিক দায়িড্বের বোবা বহন করে জেনেটট বে ইস্কুলে আশানুরূপ্র্রু⿰丬夕夕㐄 করবে না এতে আশ্চর্যের कী？

রীণা চক্রবর্ভী বনলেন，‘ইস্কুলের ঘান্রমাত্রীসের কোনো সমস্যা নজরে পড়লে ज সময়মতো যথাস্থানে না জানানে কানাডিয়ান শিক্ককদের হাজার ডলার পর্যষ্ত জরিমানা হতে পারে ূাদানতে।＂

আমার তো চম্মুচড়কগাছ। রীণা চক্রবর্তী বনলেন，＂ছেটদের ওপর কতরকম যে শারীরিক ও মানসিক চাপ পড়তে পারে অ এ দেশে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ডেভিড এলকিন্ড তেতাপ্ধিশ রকম পরিস্থিতির উম্নেখ করেছেন।＂

এক ধরনের চাপপর জন্যে এক－এক রকম পর্যেন্ট দেওয়া হয় । কোনো বালক－ বালিকার ওপর মোট চাপ ১৫০ পয়েন্টের কম হলে স্বাভাবিক，কিস্তু ৩০০ পয়েন্টের বেশি হলে খুব খারাপ। এই সব চাপ এবং কোন চাপের জন্যে কত পশ়শ্ট，তার কিড্ম নমুনা ওনুন।

বাবা অथবা মাহ়়ের－মৃত্যু（১০০），ডাইভোর্স（৭৩），বিচ্ছেদ（৬৫）， সাযাপ্পণ ঘুরে বেড়ানোর চাকরি（৬৩），পুনর্বিবাহ（৫০），চাকরি যাওয়া（৫০）， পু•｜মీললन（8৫），নতুন কোনো জায়গায় উঠে যাওয়া（২৬），বাড়ি বদল করা
(২০)। মায়ের চাকরি করা (8৫), সন্তানসম্তবা হওয়া ( 80 ), ছোট ভাইবোনের জন্ম (৩৯), সংসারে আর্থিক অবস্থার অবনতি (৩৮), ভাইবোনদের সঙ্গে মারামরি হঠঠৎ বেড়ে যাওয়া অথবা কমা (৩৫), জিনিসপত্তর চুরি হওয়া (৩০), দাদু-দিদিমার সজ্গে গোলমাল (২৯), মাস্টরের সঙ্গে গোলমাল (২৪), হঠাৎ খুব ভাল ফল হওয়া (২৮), ইস্কুল পাল্টানো (২০), ছুটিতে বেড়ানো (১৯), খাওয়াদাওয়ার পরিবর্তন (১৫), যতক্ষণ টি-ভি দেখা অভ্যাস তার কম-বেশি হওয়া (১৩), জন্মদিনের পার্টি (১২), সত্যি কথা না বলার জন্যে শাচ্তি (১১)—ইত্যাদি ইত্যাদি।

চাপে পড়লেলই কি মানুষ খারাপ হয়ে যায় ? রীণা চক্রবর্তীর মতে আমাদের দেশের কথা কিছুটা আলাদা। চরম দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে কত মানুষ ভাল হবার সাধনা করছে।

পশ্চিমে ধরেই নেওয়া হয়, কষ্ট মানুষকে নষ্ট করে। যদিও বইতে আজকাল্ল কষ্টজয়ী বালক-বালিকাদের কথাও কিছু-কিছু লেখা হচ্ছে।

যেমন ধরুন্ন, মিনিয়াপলিস-এর একটি দশ বছ্্র্র্র বালকের কথা। একটা ভাঙা ভুতুড়ে বাড়িতে সে বাবার সF্গে থার্বেব্বীব্বা দাগী আসামী, জেল খেটেছেন।এখন ক্যানসারে মৃত্যুপথযাত্রী। মান্ধির্কর। সাতটি ভাইবোনের মধ্যে দুটি গবেট। তবু এই ছেলেটির পড়াচ্ পঞ্চমুখ। ইস্কুলের সবাই একে ক্রেসাসে। প্রতিকুল পরিস্থিতিতেও সে আখ্মবিকাশের প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্র্ট্রে হাসিমুখে।

পাগল এক মায়ের তিন ছেলেমেয়ের কথা শুনুন। এঁর ধারণা, বাড়ির খাবারে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র চনেছে। বারো বছরের বড় মেয়েটির মাথাতেও ব্যাপারটা বেশ ঢুকে গিয়েছে-সে রেস্তোরাঁ ছাড়া কোথাও খাবে না। দশ বছরের ছেলেট্টিকে রোগে ধরেছে, বাবা টপস্থিত না থাকনে সে ব!ড়িতে জলস্প্শ্শ করবে না। সাত বছরের ছেলেটি কিন্তু স্বাভাবিক—সে বাড়িতে নির্ভয়ে খাচ্ছে। কেন তার ভয় হচ্ছে না, এই প্রপ্মের উত্তরে মনস্তাষ্ট্রিককে সে বলেছে, এখনও পর্যন্ত তো মরিনি আমি। এই ছেলেটি পরবর্তী জীবনে খুব সফল হয়েছিল। মায়ের অসুস্থতা তার সামনে বিপদ জয় করবার চ্যালেঞ্জ এনেছিল এবং দूर्জয় মানসিকতা নিয়ে সে সামনে এগিয়ে গিয়েছিল।

পগিতরা বনছ্লে, অতীতে কী হয়েছিন এবং ভবিষ্যতে কী বিপদ হতে পারে এই নিয়ে ভাবতে-ভাবতেই আমরা বেশি কষ্ট পাই এবং মানসিক অশাত্ডিতে ভুগি। যারা নিজেদের বোঝাত্ পারে যা হয়ে গিয়েছে তা নিয়ে কিছू করার নেই—গতস্য শোচনা নাস্তি ; ভবিষ্যতের মোকাবিলা যথাসময়ে করা যাবে এবং

হাতের মুঠোর মধ্যে যে বর্তমান রয়েছে তাকে কাজে লাগানো যাক—তারা সাধারণত জীবনयুদ্ধে জয়ী হয়।

প্রবাসে ভারতীয় ছেলেমেয়েরা সাধারণত সংসারের সুরক্ষ্ পায় অপর্যাপ্ত। তাই তারা প্রায়ই প্রতিযোোগিতয় ভাল করজে। তবে খারাপ খবরও আসে।

একটি ছাত্র ভাল করছে না বলে রীণা তার গার্জেনদের ডেকে পাঠালেন। এই শিখ পরিবার অত্যস্ত উচ্চাভিলাষী-স্বামী--্ত্রী দু জনেই কাজ করেন। ওর বাবা দিনের বেলায় কাজ করে সস্ধ্যাতে বাড়ি ফেরেন, মা তখন রাতের ডিউটিতে যান। ছেলে অনেক রাত পর্যন্ত ভিডিও দেখছে। সে তো ইস্কুলে গোলমাল বাধাবেই।

আর একটি পাক্জাবী বালক ইস্শুলে ভাল করছিল না। তার মাকে ডেকে পাঠাত তিনি অরুর করে কাঁদত লাগলেন। স্বামী দুটো চাকরি করেন-বাড়িতে থাকেন না বললেই হয়। যथন বাড়িতে ফেরেন তখন প্রায় বन্য一মদে দूর হয়ে থারেন্ন।

পরের দিন স্বামীকে ডাকা হলো। স্বামী जো ইস্শ্রের খ্থেচা খেয়ে বউয়ের


 ঢঢঁকি পুহে লাভ কী? আমি তে বার্টের লোকদের দামী-দামী জিনিসে মুড়ে রেথেছি। আমি সোজাসুজি বলপ্রি ীীম টাকা পয়সা ছাড়া বউকে আর কিছু দিতে পারবো না। শিক্ষিকা শেষে ছেলেকে ডাকলেন। আড়ালে বললেন, "ইস্কুলে খারাপ করে ঢুমি মাকে কষ্ঠ দিচ্ছ। মা মরে গেলে কী করবে?’

ফল হলো। বাপাপারটা মাথায় ছুকলো। রীণা চক্রবর্তী পরামর্শ দিলেন, "মা यা বনবেন তা ওুনে।"

ছেলেটি এর পর সত্যিই বেশ ভাল হয়ে গেলে।।
আর একটি ভারতীয় বালকের ক্ষেত্রে থ্থেজখবর নিয়ে জানা গেলো, বাবা মদ থেয়ে বাড়ি এসে গভীর রাত্রে ঘুমিয়ে-পড়া ছেলেমেল্যেেের বিছানা থেকে তুলে কান ধরে ওঠ-বোস করায়।

স্তী ইস্কুলে এসে খুব কাদতে লাগলেন। কিষ্ঠে কিছ্রেতই স্বামীর বিরুদ্ধে মুথ খুললেন না। ভারতীয় মেয়েদের এই স্বভাব-বুক ফাট্বে তবু মুখ ফুটবে না।

রীণা চক্রবর্তীর অভিষ্ঞোর ভাঔার অফুরন্ত। সপ্তাহের পর সপ্তাহ স্রেফ ওঁর সঙ্গে কथা বলে মোণ-মাটা যাত ভরিয়ে ফেনা যায়। রীণা বললেন আর এক यগিলার কথা। ধরুন্ন তার নাম মিসেস শর্মা। ছেলে ইস্কৃলে খুব খারাপ করেছে

বলে চিঠি পাঠানো হলো। দেখা গেলো চিঠিতে "মিসেস" কথাটা কেটে তিনবার "ডাক্তার" "ডাক্তার" কথাট লিথেছেন।

তারপর জানা গেলো মিসেস শর্মা মানসিক রোগগ্তস্ত। ভদ্রমহিলা সত্যিই ইटিয়া থেকে ডাজারি ডিখ্রি নিয়ে এদেশে এসেছিলেন, কিদ্ট কানাডার পরীক্ষায় বার-বার চেষ্টা করেও সফল হলেন না। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে বদ্ধ পাগল হয়ে গেলেন। ছেলেটাকে কিছू করা গেলো না।

ছেলেমেয়েদের সবরকম খবরাখবর রাখতে ইস্কুলের শিক্কিকারা বাধ্য। তাই তাঁদর পরিশ্রম করতে হয় ভীষণ। প্রয়াজনে রাত আটটা-নটা পর্যন্ত ইস্কুলে থেকে যাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। রীণার স্বামী সারাক্ষণই স্ত্রীর প্রফেশনাল সমস্যার কথা বোঝেন। দেরি হবে এই ফোন করতে তিনি বলেন, "কোনো চিত্তা নেই। অধু বলো, আজ কী রান্না করে রাখবে।"

আমাদের দেশে একবার ইস্কুলে কলেজে কাজে ছুকুে বাকি জীবনটা অনেকেই স্রেফ গায়ে গাওয়া লাগিয়ে কাট্য়ে দেন। পঁচিশ বছরের বস্তাপচা নোট ডিক্ধে小েন দিয়ে অধ্যাপনার দায়িप্ব সারেন অনেকে। কেউ বলবার নেই, চাকরি নিয়ে টানাটানির কথাই ওঠে না। কিত্তু পশ্চিদ্রে (6) পারটা অতো সহজ নয়।

রীণা বললেন, "সারাক্ষণ শিক্ষিকাদের ক্যের্ম ওপর নজর রাখা হচ্ছে। প্রতি তিন বছর অন্তর কঠিন রিভিউ। গত শ্র্যু বছরে আটজন শিক্ষিকার চাকরি যেতে দের্খছি আমদের ইস্কুলেই
"এখানে ইউনিয়ন নেই?"
রীণা চ্র্রর্তী বললেন, "অব্বশ্যই আছে। কিত্ট চাকরি থেকে 'স্যাক’ করলে তারা কিছ্ বলবে না। অর্থাৎ নিজে অপদার্থ হলে অপরের কোনো সাহায় পাওয়া যাবে না। ঔখু অनেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এই ব্যবস্গাটকু হয়েছে যে এখন থেকে লম্বা রিভিউটা তিন বছরের বদলে প্রতি প্চচ বছর অন্তর হবে।"

আমাদের কথার মধ্যেই মিছরিদার প্রত্যাবর্তন। বললেন, "চল তোকে নীলার্রিনিবাসে পৌঁছে দিই। বিশ্প্রমণ কাহিনী লেখার শখ অথচ কোো শহরের একটা রাস্তা পর্ষ্ত চিনলি না, উত্তু-দক্ষিণ-পৃর্ব-পশ্মিম ভ্ভনটাও তোর হলো ना।"

সত্যি, কোনো শহরের কেনো রাস্তাই আমি চিনতে পারি না। আমি ওখু জানা লোকের মুখ দেখলে জায়গাট কোথায় বলতে পারি।

মিহরিদা আমাকে রাাু চাকী ও তার আদরের কন্যা 'ঘুটির’-র হাতে প্রত্র্পণণর আগে বললেন, "ভবতারণ ও তার বউকে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধাস্ত থেকে নড়ানো গেলো না, ব্রাদার। কলকাতার ধোঁয়া, ট্রফিকক জ্যাম,

আবর্জনা, লোডশেডিং, ভেজাল, ভিড় ইত্যাদির সম্বক্ধে আধঘণ্টা লেকচার দিয়েও কেেনো ফল হনো না । আসলে বাপপারটা কী হয়েছে জানিস ? ভবতারণ আট বছরের ছেলেটাকে একটু বকেছিল, এবং চোখ রাঙিয়েছিল কথা না-ওুনলে উত্তম-মধ্যম দেবে। তার পরেই বাড়িতে পুলিশ হাজির। ছেলে কোন সময়ে থানায় ফোন করে দিয়েছে বাবার বিরুদ্ধে। পুলিশ বাবাকে শাসিয়েছে, বলেছে আবার যদি ফোন যায় তাহলে ফল ভাল হবে না।"
"ভবতারণ এবং তার স্ত্রী তারপরেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এদেশে আর থাকবে না। বেঁচে থাক আমাদের ইভ্ভিয়া, এই কথা বার-বার বলছে এবং চোখের জল ফেলছে আমাদের ভবতারণ ও তার ভবতারিণী।"

## M

 ডাঃ প্রশাস্ত বসুর বাড়ি ঘুরে এসেছিলাম।



या বলা হয়নি, তা হলো বম্দু
 আছ্নে-চিকিৎসাজগৎ থেকে অবসর নেবার পর রবীন্দ্রনাথই হবেন অধ্যাপক বসুর সারাক্ষণের ধ্যানজ্ঞান

রসিকতা করে তিনি রবীল্দ্রনাথ "পছন্দিত ও অনুবাদিত" কয়েকটি কবিতা (শোনালেন। স্ত্রী মন দিয়ে রবীক্র্র-সংগীত সাধনা চানাচ্ছেন-শোনা যায়, মনের মতন তুরু পেলে ষাট বছর বয়সে তিনি রবীন্দ্র-নৃত্যেও তালিম নিতে আগ্রহী।

মেডিক্যা ক কলেজ থেকে এম-বি পাশ করে প্রশাশ্ত বসু এক সময়ে বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশন গাসপাতলে চঙ্ষুচিকিৎসক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। চার বছর মাত্র ছিলেন। ওখানেই জীবনের মোড় घুরে গেলো। দুঃসাহসের বশে নিজের ত্তরি যষ্রপাতির সাহাব্যে ডঃ বসু কর্নিয়া গ্রাফটিং করলেন যা গ্রাম্য পরিবেশে পথথবীতে এর আগে কখনও হয়নি।

কলম্বে পরিকপ্পনায় ১৯৫৫ সালে উচ্চতর শিক্ষার জন্য টরন্টোতে আগমন। "এসেছিনাম ছ'মাসের জন্য। হয়ে গেলো বত্রিশ বছর। একবার দেশে ফিরে |গハ্রেছিলান, কিত্তু টিকতে পারলাম না। অথচ মাসে পাচ-ছশশ টাকা পেলেই আমি

স্ত্টৃ থাকতাম। সাড়ে আট হাজার টাক তুণাগার দিয়ে আবার টরন্টোয় ফিরে এলাম।"

এদেশে প্রশাা্ত বসুই প্রথম ভারতীয় প্রফ্সের অফ অপথালমলজি, প্রথম ডিরেক্ট্র অফ অপথালমিক রিসার্চ এবং প্রথম ডিরেক্টে অফ আইব্যাংক ল্যাবরেটরিজ।

আবার টিম-ওয়ার্কের কথা উঠলো। প্রশাশ্ত বসু দুঃথ করলেন, সভঘবদ্ধডাবে কাজ করার শিক্মা আমাদের হচ্চে না। "মনে করুন, आপনি পৃথিবীর সব চেয়ে নামকরা আই সার্জেন। থুব যড্র করে আপনি কর্নিয়া গ্রাফটিং করনেন, কিষ্ু বিছানা তৈরির সময় অনভিষ্ঞ নার্স অসাবধানে রোগীর কম্বল আাড়লে আপনার সমস্ত বিদ্যা ও শ্রম ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। আমার মনে হয়, দেশে এই বাপাপারট প্রায়শই হচ্ছে-আমরা সকলের মধ্যো দায়িত্ববোধ এবং টিমস্পিরিট জাগাতে পারছি না।"

প্রশান্ত বসু একটি বাপাপারে মার্কিন মহাদেশে প্রায় অসাধ্যসাধন করেছেন। এঁর


মিছরিদা রসিকতত করে বলেছিলেন, "তোর্রে্বীীম 'সমবায়িকা’ দেখাবো।" आমি প্রথমে বিপ্পাস করিনি, সমবায়ভিতিক (র্পেন ‘সমবায়িকা’ তো কলকাতায় नিমুসে স্ট্রীটে এবং হাতিবাগানে।
 বসুর সংসার, উনি নিজেই বল্ফক্রু, কো-অপারেটিভ হিসেবে চালানো হয়।"

ব্যাপারটা বেশ মজার। একই বাড়িতে শ্শশর-শাঔড়ি এবং পুত্রবষৃ-পুত্রের সহ-অবস্থান। "বাধ্য হয়ে কেউ এখানে বসবাস করে না, দু’পক্ষই স্বেচ্চায় এখানে আছি," বললেন প্রশাশ্ত বসু।

আমাদের দেশে হবু ম্বওরশশাওড়িরা প্রশাশ্ত-রেবা বসুর কাছ থেকে কয়েকটি अতি প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল জ্ঞান আহরা করতে পারেন।
"কী বুঝলি?" মিছরিদা জিঙ্⿰েস করনেেন।
আমি মাথা হুলকোলাম। "এক সক্গে আছি অথচ এক সজ্গে নেই এমন একটা याবग्रा !"

মিছরিদা বললেন, "ব্যাপারটা বুরেে নে, ভাল করে। বাবা-মা অথবা ছেলেবউ কেউ মিনিটে-মিনিটে অপরের ব্যাপারে নাক গলায় না। দু দম্পতির কাছছই বাড়ির চাবি আছে; যে যখন খুশি ঢুক্তে পারে, বেরোতে পারে। দুই পক্ষেরইই আলাদা-আলাদা ড্রইংর্রম আছে সেখানে তারা নিজস্ব অতিথি এবং ব্্ৃবাক্ধবরের আদর-আপ্যায়ন করতে পারে। এর জন্যে পরস্পরের অনুমতির প্রয়োজন নেই।"
"সব চেয়ে যা সুন্দর", মিছরিদা বললেন, "দু-জনেরই দুটি রান্নাঘর আছে। ইচ্ছে হলেই, নিজের মতন রান্না করতে পারে। ছেলের পার্টিতে ইচ্ছে হলে বাবামা নিমষ্ত্রিত হতে পারেন। বাবা ও মায়েরও একই স্বাধীনতা। তাঁরা যখন নিজেদের পছন্দমত অতিথিদের নিমন্ত্রণ করেন তখন পুত্র-পুত্রবধু বাদও পড়তে পারে। একই সঙ্গে দুই ঘরে দু-দল অতিথি আপ্যায়িত হছ্ছেন, বাাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়!"

মিছরিদা বললেন, "হাঁড়ি আলাদা হোক, কিক্তু ছাদ এক থাক—এইই নীতিটা ভারতীয় সংসারে ঢুকিয়ে দে। দেখবি অনেক অশাস্তি কমে গিয়েছে শাওডড়িবউয়ের মধ্যে।"

আমার ঘবর ছিল, এদেশের দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালিরা এক বিচিত্র ধরনের জীব। দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে কেনো আগ্রহ নেই——বাবা-মায়ের মূল্যবোধ সম্পর্কে তাদের অদ্যুত সব ধারণা। মিছরিদা এদের সম্বঞ্ধেই নতুন একটা শব্দ সংগ্রহ করেছেন।
"এ বি সি ডি—লিখে নে।" মিছরিদা নিজ্রেক্তেট্নাটবই খুলে বললেন।
ব্যাপারটা যে রসিকতা নয়, তা মিছরিদ্র্ৰীথ্যা করলেন—আমেরিকা বর্ন কনফিউজ্ড দিশীজ্। এরা না ঘরকা না এরা হলো অনেকটা হাঁসজারুর মত্রু বাপ-পিতামহের সংস্কৃতি এবং দেশকে অবজ্ঞা করে আনন্দ পায়। অথচ র্রুরেদেশে বসবাস সেখানেও তাদের পুর্ণ স্বীকৃতি নেই।"
"এमেশে বড়-হয়ে ওঠা ভারতীয় মেয়েদের মুখে ইন্ডিয়ান ছেলে সম্বন্ধে একটা अস্রুত মন্তব্য ওনবি-নার্ড'। বাংলা করনে যা দাঁড়ায়—'ম্যাদাটে’। পড়াশোনায় ভাল, কিক্তু মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় শেখেনি।"
"তাহলে তো ‘নার্ড’ একটা গালাগালি।"
"অবশ্যই গালাগালি। এখানকার ইঙ্ডিয়ান কুমারীদের ভয়, বাপ-মা তাকে একটা ম্যাদাটের হাতে তুলে দেবার ষড়যন্ধ্র করছে।"

এবার প্রশান্ত-সমবায়িকায় প্রত্যাবর্তন করা যাক। পুত্র প্রদীপ কানাডায় ডন্মগ্রহণ করেনি, কিন্ত্ত আশশশব এখানে লালিত। বাংলা জানে না, যদিও বুঝতে পারে।

প্রদীপের স্ত্রী রঞ্জনার বয়স সাতাশ। রজ্জনার জন্ম কলকাতায়—অতি শৈশবে নাবা-মায়ের সজ্গে কানাডায় চলে আসে। পরে তাঁদের সঙ্গে কয়েকবার জন্মভৃমি খরে এসেছে।

শাদা শাদ্ট ও শাদা হট প্যান্ট পরে শ্যামলী বধূ রজ্জনা আমার সজ্গে দেখা করতে এরো। প্রথমে একদু অস্বস্তি লাগছিল। কলকাতার পরিবেশে শ্যুর-শাঙড়ির সামনে বউমার এই বেশবাস এখনও অকब্পনীয়। কিন্ঠু এটা বহিরপ। ভিতরে কোথাও দু-পক্ষের মধ্যে চমৎকার মনের মিল্ রয়ে গিশ্যেছে। রজ্জনার বাবা-মা দীর্ঘদিন প্রশান্ত বসু পরিবারের সঙ্গে পরিচিচ এবং সেই সুত্রে ছোট বয়স থেকেই ম্যেয়ের দু-বাড়িতে অবাধ যাতায়াত।

রঞ্জনা কৃতী ছাত্রী। সমাজ বিষ্ঞানে এম-এসসি করেছে। ওর বিশেষ আগ্রহ বর্ধক্যের সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে। এখন একটি হাসপাতালে কাজ করে। কাজটি অসাধারণ-দুরারোগ্য ব্যাধিন যারা মৃত্যু-পথযান্রী তাদের সঙ্গে যোগাযোপ রাখা। মৃতু-পথযাত্রীদের সুথ-দুংংথ কান্না-হাসি সম্পর্কে শত-শত গল্প এই মেয়েটির কাছে জমা হয়ে আছছ। মন দিয়ে ওনলে অবশ্যু একটা বই হয়ে यায়। পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ের মুহূর্তে মানুষ কী রকম অসহায় হয়ে পড়ে তা বিস্গারিত ভাবে জানলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন বোখহয় অনেক বেশি অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে।

প্রশান্ত বসু বললেন, চাঁর বউমার আর বিন্寸ি শখের কাজ আছে। বিষয়টি হলো বউ-পেটানো।
 পারলাম না।

রঞ্জনা বললো, সে একটা ব্যাট্রা’ উইমেন্ম্ হোম-এর সগে অবৈতনিকভাবে যুক্ত।
"বউ-পেটানোর কথা তো কেবল আমাদের সেলেই শোনা যায়।"
" মোটেই নয়-এদেশেও বউ-পেটানোর রেওয়াজ আছে। ব্যাপারটা যখন অসश্য হয়ে ওঠঠ তথন ঘর ছেড়ে মেয়েরা এসে এই হোমে সানয়িক আাশ্রয় नেয়।"

ওনলাম, এক ভদ্রমহিলার দানে এই ব্যাটার্ড উইমেন্স্ হোম চালু হয়েছে। "যারা বউকে মারধোর করে তারা মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত না নিম্নবি্ট ?"
রজ্জনা বললো, "আমরা যাদের পাই তারা বেশিরভাগই নিম্নবিত্ত। কিষ্ট তা বলে ভাববেন না উদু মহনে এই রোগটা নেই। বহ মেয়েই মার খেল্যেও মুখ বুজ্ে সহ্য করে, কারণ ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় যাবে ? ম্্যবিত্তরা তেমন বিপদ্দে পড়লে, বাবা-মা অথবা বাঝ্ধবীর সাময়িক আশ্র<়ে চলে যায়-হোম্মে উঠতে जাদের লম্জা লাগে।"

এই মররোর কেন হয় ত বলা শক্ত । অনেকে নেশার ঘোরে বউকে মারধোর

করে，পরে ক্ষমা চেয়ে নেয়। অনেকের ক্ষেত্রে এটা একটা সামাজিক ব্যাধি। ক্ষিশিশ্ম৷ কিছ্রাটা দায়ী। মেয়েরা যেহেতু দুর্বল সেহেতু তাদের হাতে পাল্টা মার খাবার সম্ভাবনা কম। আজকাল অনেক মেয়েই তাই আশ্মরহ্ষার বিদ্যা，যেমন ক্যারাটে ইত্যাদি শিখছে।

বউ－পেটানো রোগটা কানাডায় কম্রে দিকে নয়－ক্রমশই বাড়ছে। ন্ময়েরের প্রাণ সংশয় পর্যস্ত হচ্ছে！

রঞ্জনা জানতে চাইলো，মদ্যপ বেয়াদপ স্বামীর হাতে মার খাবার পরে আমাদের দেশে কী হয়？

আমি চুপ করে রইলাম। কারণ，আমি জানি，হঠাৎ বিপদে পড়লে মেয়েদের ক，ক।থাও আশ্রয় নেবার ঊপায় নেই আমদের দেশে। ঘর ছাড়লে বিপদ অনেক ৷．বশি। হয়তো সোনাগাছিতে বাকি জীবন অতিবাহিত ফররতে হবে। তাই আমাদের কলকাতার মেয়েরা মুখ বুজ্জে শক্তিমান স্বামীর সব অত্যাচার সহ্য করে， ৬থবা শরীরে কেরোসিন ঢালে，অথবা বিষ খায়।

যে－মহিলার দানে এই ব্যাটার্ড উইমেন্স্ শেলটাব্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে，শুনলাম
 ：৷হিলারা এদেশে সমস্ত বিত্ত তাষ্ত্রিক অথবা לিরের পায়ে ঢেলে দেন，কোনো খ্রিষ্ঠান তৈরির কথা তাঁদের মনে আফ্গী।

রঞ্জনা বলনো，স্বামী খারাপ হর্দীর্মেয়েদের উভয় সংকট। অত্যাচার তো川！ছইই তার ওপর ছেলেমেয়েদ্রে স！ত্র্ও যে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না তার কারণ ওই ে！পলপপুলে। সমস্ত জীবন ব্যাটার্ড শেলটারে যে থাকা যায় না তা মেয়েরা গ্ণালভাবেই জানে।
＂অনেকে আবার আশা করে বসে থাকে স্বামীর এই বদ－অভ্যাস একদিন ।．小টট যাবে। কিস্তু আমরা দেখছি，যে－সব মেয়ে বিনা প্রতিবাদে মার হজম করে s।রা আরও বিপদে পড়ে যায়，স্বামীর নিষ্ঠুরতা তারা আরও বাড়িয়ে দেয়।＂

রঞ্জনার ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ অথচ ইস্কুল মাস্টার স্বামী প্রদীপ বসু এবার ＊্｜মাদের আড্ডায় যোগ দিলো। প্রদীপ আবার একজন চৌকশ ব্যাডমিন্টন ।．घ।，লায়াড়，আা্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে কানাডার হয়ে চীনের বিরুদ্ধে খেলেছে।

খ্রদীপ ইংরিজীত বললো，＂মধ্যবিত্ত বাড়িতেও স্ত্রীদের যে মারধোর করা －！l 心 আমরা ইস্কুলে ছোটদের কাছ থেকে খবর পাই। আপনি ওনলে কষ্ট －•1！．৭न।，যারা একটু মানসিক প্রতিবন্ধী，যারা অন্যের তুলনায় একটু বোকাসোকা －।•小ル বাবার হাতে নিগৃহীত হয়। এদের সম্বক্ধে কারুর কারুর যেমন সীমাহীন

ভালবাসা তেমনি অনেকের আবার সীমাহীন অবহেলা। আমরা অবশ্য এদেশে কোনো অত্যাচারই মেনে নিতে প্রস্তুত নই। তাই আমরা অইসব অভাগা ছেলেদের শেখাই, কী তদের আইনগত অধিকার, কোন কোন অবস্शায় তারা পুলিশের শরণাপন্ন হতে পারে। বাপের বিরুদ্ধে পুলিশ ডাকা ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে খুব খারাপ লাগতে পারে, কিষ্তু এদেলে প্রায়ই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে অন্য কোনো উপায় থাকে না।"

তথাকথিত গবেট ছা্রদের পড়াতে কেমন লাগে জানতে চাইলাম। প্রদীপের ধারণা, প্রত্যেক মানুভের মধ্যেই কিমু শ্রেষ্ঠ্ব রয়েছে। সুতরাং ইস্কুলের সুবিধের জন্যে কাউকে গবেট অথবা কাউকে অসাধারণ চিহ্তিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ একবার গবেট বলে কেউ চিহিত হলে সে সারাজীবন ১ গ্ানি বহন করবে এবং তার পক্ষে ঔ গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্তব হয়ে উঠবে।

প্রদীপ বললো, "ওরা যদি বুঝতে পারে আপনি ওদের ওপর করুুা করছেন তাহলে আরও মুশকিল। আমরা তই ওদের অনুপ্রেরণা জোগাই, ওদের ভিতরে মে ব্যক্তিত্ব ঘুমিয়ে আছে তকে জািয়ে তোলার চেষ্ট্যা করি। যথন সাফল্য আছে তথन খুব ভালো লাগে।"




প্রতিভাবান বলতে কাদের ন্রোনো হয়, এই প্রশ্মের উত্তরে প্রদীপ জানালো, "যাদের আই-কিউ ১80-এর বেশি। কিক্তু মনে রাখবেন, আই-কিউ বেশি মানুষরাই শেষ পর্যত্ত জীবনে চরম সাফল্য অর্জন করে না। কিচুদিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে নামকর৷ একদল মানুষের সশ্পর্কে সমীষ্প চালিয়ে দেখা গিশ্যেছে এদের মধ্যে ১৪০ প্রাস আই-কিউ-এর সংখ্যা নেই বললেই চলে।"

ছোট ছেলেরাও সব সময় এই বিশিষ্ট जার ছাপ উপভোগ করে না। ঢাদের ওপর নানা বাড়তি দায়িচ্ধের বোঝা চেপে যায়। মাস্টারমশাইদের এবং অভিভাবকদের অত্যধিক প্রত্যাশা পুরণ করতে গিয়ে ছোট বয়সের অনেক ছোটখাট আনন্দ ওদের বিসর্জন দিতে হয়।

আসলে, বিশিষ্টতার ছাপ দিয়ে সাধারণ ক্সাস থেকে এদের বের করে দেবার আপ্রহ সবচেয়ে বেশি ক্লাস টিচারের। কারণ ; এরা প্রয়ই টিচারের থেকে বেশি জানে এবং কেউ কেউ সুযোগ পেলেই মা্টারকে সবার সামনে বেকুব বানায়। হয়তো কোনো সমস্যা উঠলে।। দেখা গেলো, অন্যদের মাথয় সমস্যাটা ঢোকবার আগেই তারা উত্তর ঠিক করে বসে আছে। ফলে, ক্রাসে অন্য ধরনের সমস্যারও সৃষ্টি হয়।

ম্যু-পথ্যাত্রীদের কথা উঠলো। আমার জানাশোনা এক বাঙালি মহিলা রজ্জনার সঙ্গে হাসপাতলে গিয়ে প্রায় ভেঙে পড়েছিলেন। রজ্জনা বললো, "কত রকমের মনুষ দেথি। কেউ আসন্ন মৃত্যুকে মেনে নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে। কেউ বিদ্রোহ করে, না আমার তেমন কিছু হয়নি। কেউ-কেউ এই সময় ব্যক্তিগত্যবে সমাজসেবিকার সাহায্য চান।"

এক ভদ্রলোকের এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, কিস্তু ছেলের সন্গে দীর্घদিন মুথ দেখাদেথি নেই। ব্যাধি দুরারোগ্য জেনে এই ভদ্রলোক ছেলের সঙ্গে মিটমিট করতে চাইলেন। রঞ্জনা বললো, "ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম আমরা। অনেক কচ্টে সব বুঝিয়ে তাকে হাসপাতালে আনা হলো। চোথের জলের মধ্যে পিতা-পুত্র মিলন হলো, দেথে ঘুব ভান লাগলো।"

রোগ সারবে না জেনে অনেকে নিজের বাড়িতে ফিরে সেখানেই মরবার इন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কিস্তু ইচ্ছে থাকনেও উপায় থাকে না। বাড়িতে !力কিৎসা হবে কী করে? সেবা করবে কে ? অসুস্ছ মান্শষকে দেখবার মতন সময়
 সর্বনাশা বাস্ততায় নিজেদের জালে জড়িম্যে৫উ়ছি।

 গगণী চোথে জল ফেনে বলG্ত্রু, ‘কেন ওকে আমি ডাইভোর্স করেছিলাম। !.দাষটা তো পুরোপুরি আমারই।"তখন একদু সাষ্ব্নন দেওয়া, ไৈর্য ধরে কথাবার্তা (শানা, ছেটটখাট, মষ্তব্য করা, কাউকে কাছে আনার চেষ্টা করা—এই সবই সমাজসেবিকার কাজ।"

এই বিষয়েই রশ্রনা পি-এইচ-ডি করবে। রজ্জনার বাবাও একজন পি-এইচ-|৬-তিনি বেল টেলিফোন ল্যাবে গবেষণা করেন, থাকেন ওটাওয়াতে।

প্রশাד্ত বসু বললেন, "আমরা বউমাকে কখনও বকাবকি করি না। তার কারণ ।! 1 বছর বয়সে প্রথম যথন ও আমদের বাড়িতে এসেছিল তখন বলেছিল, যদি ।.৩|মরা আমাকে বকো তহলে সজ্স-সঙ্গে চলে যাবো, আর কখনও আসবো -\|!"
"বিয়েটা আমাদের ইচ্ছে ছিল। কিম্তু এদেশে তো বাবা-মায়ের ইচ্ছে ।, \%ালমেয়েদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না, বিশেষ করে বিয়ের ব্যাপারে। -৷৷াদ্দর ভাগ্য ভাল ওরা নিজেরাই নিজেদের পছছ্দ করলো।"

প্রশাד্ত বসু বললেন, "রঞ্জনা বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান—কোনো ভাই1.11। नেই।"

এই কথা গুনেই রঞ্জনা হাঁ হঁ করে উঠলো এবং শ্বলুরের ব্যক্তবেের প্রতিবাদ জানালো। "নো, আমার একটা ভাই আছে।"

প্রশান্তবাবু এবার হেসে ফেললেন, "ভুল হয়ে গিয়েছে। ওটাওয়াতে ওর একটা ভাই আছে-ডগ ব্রাদার। ওই কুকুরটা ওর বাবা-মায়ের খুব প্রিয়।"

বিদায় দেবার আগে প্রশাা্ত বসু বললেন, "একটা পর্বে রঞ্জনা ও প্রদীপ দু'জনেই ভয় দেখিয়েছিল, বিয়েটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। জোর করে কিছ্ ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করলে ফল খুব খারাপ হবে। আমরা তাই বেশ ভয়ে ডয়ে ছিলাম। তারপর ওরা আমাদের খুব সারপ্রাইজ দিল্লে। ওরা জানালো ওরা বিয়ে করতে রাজি यদি একটা বিশেষ দিনে ওদের বিয়ে হয়। কমবয়সী ছেলেমেয়েদের থেয়াল-খুশি, আমাদের রাজি হওয়া ছড়া উপায় কী? তখন ওরা বলভো তরিখটা হবে আঠারই নভেম্বর। ওইদিনে আমাদের কর্তা গিন্নীর বিয়ে হয়েছিল চপ্মিশ বছর আগে।"
"ওদের রসিকতাবোধ দেখে আমরাও খুব মজা পেলাম।" বললেন রেবা দেবী।

 সুচ্চিন্তিত সিদ্ধান্ত।"


কানাডার ময়া কাটিয়ে টরন্টো বিমন বন্দর দিয়ে আবার ওহায়ো রাজ্যের ক্রিভল্যার্ডে ফিরে এসেছি। টরন্টো বিমান বন্দরে ওই ভোরবেলায় নীলাদ্রি চাকী উপস্থিত ছিল। নীলাদ্রির মনটি বড় কাবিক, অতি সহজে মানুষকে আপন করেও নিতে পারে। বললো, "বড্ড কম সময় থাকলেন কানাডায়। কয়েকটট মাত্র দিনে এমন একটা দেশ সম্ব<্ধে কোনো ধারণা করা যায় না।"

আমি নীলাদ্রির সঙ্গে সম্পুর্ণ একমত। তবে টরন্টোয় ভারতীয় সমাজ আমাকে যথেষ্ট অনুখ্রহ দেথিয়েছেন। তাঁরা ওৰু আমাকে সভা করে অভ্নিন্দন জানানनि, পরিচিত হবার সুযোগ দিয়েছেন নানা বিচিত্র মানুষের সঙ্গে। যত লোকের সঙ্গে আমি কথা বলেছি তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্জতা যোগ করলে অনায়াসে চার-পাচচ বছর হয়ে যাবে! এঁরা আমার কোনো প্রস্ম এড়িয়ে যানनি, আমাকে সব রকমের খবর সং্রহ করার স্বাধীনত দিয়েছ্ছে নির্দিধায়। কানাডা

প্রবাসী বাঙালিদের এই উদার প্রসন্নতার ঋাণ আমি এই জন্মে হয়তো লোধ করতে পারবো না।

মিছরিদা মাথায় একটি দুপি চড়িল্যে，এস্কিম্মে স্টাইলের সাজসজ্জায় টরন্টো এয়ারপপার্টের ডিপার্চার গেটের কাছে দাঁড়িল্রেছিলেন। তিনি রসিকতা করলেন， ＂বাঙালি স্টোরি－রাইটারদের ওপর ভরসা রাখবেন না，মিস্টার চাকী। এতো যত্ন করে মানুষ্যড্খের জয় দেখালেন আপনারা কিষ্ত উনি হয়তো হাওড়া কাসুন্দেতে ফিরে গিয়ে লিযে বসলেন প্রেমের গঞ্পো। মেয়েমানুষের বিয়ে হলো কি হলো না，এই সাসপেপ্সের ওপর ভরসা করেই আমাদের লেখকরা জীবনটা কাট্ট্যে দিতে চান！অথচ আমার ব্জব্য হলো，মরো গোলি ভেত্তে বাঙালির পাল্তা ！，্রমে। বকিমমচন্দ্র সেই কোন কালে দুঃখ করেছিলেন，‘বাঙালি সবসময় অবস্থার जধীन，অবস্থ কখনও বাঙালির অধীন হয় না！＂কথাটা কানাডায় বাঙানিরা বক্কিমের প্রায় একশ বছর পরে ভুল প্রমাণ করলো，এইটাই লেখার বিষয় ।＂

নীলার্রি রসিকতা করনো，＂শংকরূদা，আপনি দুটোর সমब্যয় করে একাঁ কিছू निখুन। ছেলে－মেয়ের বিয়ে উত্তর আমেরিকার বাঙ্ৰলিদের অনাতম দুশ্চিজ্জার


 ২বার সজ্ঠাবনা প্রবন।＂
 বরে তাহলে আমি সে－বইয়ের ভূমিকা লিখবে।। বিয়েথার ব্যাপারে বাঙালি小থাসাহিত্যিকদের ভাবমূর্তি উজ্জ্জল নয়－অনেকেই বিশ্ধাস করতে চাইবে না य⿰亻⿸⿺⿻一丿丶⿻乚㇒ ন না একজন নির্ভরযোগ্য নোকের মুখবক্ধ থাকে।＂
＂মিছরিদা，আপনার ভূমিকা？প্রথম দিনেই তিন হাজার কপি বিক্রি কে সটটায়？প্রকাশকও জুটে যাবে চটপট！প্রকাশক ভয় পাচ্ছিল，স্বদেশের সদানিন্দিত বাঙালিরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে রাজি নন। যौঁরা চাল পেলে ｜नজজজরাই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ছ্নে，কোন দুঃথে তাঁরা ভ্রমণকাহিনী পড়বেন？＂

নীলাদ্রি বললো，＂আপনি প্রথমম বাংলাতেই বইটা লিথে ফেন্নুন，তারপর প丬丬ান বড়－হয়ে－ওঠা কোনো মেয়েকে দিয়ে ইংরিজি অনুবাদ করিয়ে ৷．নাবা－বিশ্পস্বস্ব সংহর্মিত রাখবেন। আপনি অ্যানপ্রপলজির অধ্যাপক অজ্রিত বায়ের কুমারী কন্যা আজালিয়ার সজ্গে তো বিয়ের ব্যাপারে অনেক কধাবার্তা গ৷লছেন। ওকেই অনুবাদের দায়িত্ব দেওয়া মাবে！＂

এরোপ্নেনে সমঙ্ত পথ মিঘরিদা এই ম্যারেজ গাভবুক সম্বc্ধে নানা মুল্যবান ম：341 করলেন।＂ব্যাপারটা হাক্ষাভাবে নিস ন－অত্যণ্ত প্র＜়োজনীয় বিষয়।


ইড্ডিয়ার «বং বাংলাদেশে কত মেয়ের বাবা-মা বে গ্রীনকার্ড-জামাইয়ের জন্যে ছঢট্যঁ করছে : ' তো জানিস না। সাগর-ছেচচা জামাই পেনে সহকর্মী এবং आष্ষীয়মহলে প্রেস্টিজ তুজ্গে উঠে যায়।"

মিছরিদা গদের মধ্যে কোনো দোষ দেখতে পাচ্ছেন ন।। বাঙালির যখন
 স্বপ্ন দেখতেন, এখন স্বদেশের বাঙালি পুরুম জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ধাপে-্াপে নেমে যাচ্ট তাই বাপ-মায়ের সাষ-আহ্রাদ মেটাবার একমাত্র সুযোগ মেয়ের বিয়ের মাধ্যমে। সাগর-ছেঁচা জামাই কথাটা বড্ড আনন্দের।

মিহ্ছরিৗা বললেন, "কানাডায় দেখলাম, বাঙালি পুরুষদের তুলনায় দেশ থেকে আসা বাঙালী মেয়েরা অনেক উচ্চশিক্ষিতা। কারণ এঁদের বাবারা ভাবী জামইয়ের কানাডিয়ান ডলারকে দশ দিয়ে তুণ করে দেশী টাকায় রূপাঙ্তরিত করে মাথা খারাপ করে ঝেলেছিলেন।"
"সবচেয়ে মুশকিল হয় প্রবাসী ছেলের স্থানীয় বাপ-কাকাদের নিয়ে। এক ভদ্রলোক তো বিরাট গর্ব করে পাব্রীর পিতাকে বলেফ্ফিলেন, আামার ছেলে এতো

 হলো খিদিরপুরে। তারপর এবারে ঞনন এসে থ্থেজখবর নিয়ে দেখি জামাতাবাবাজীর চাকরি নেই —এখাল্লিসরকারী বেকারভাতায় আছেন ! সুতরাং বাছ, লোককে সাবধান করে ন্রু, সাগর ছেঁচে যেমন অমৃত ওঠে তেমন গ্গেঁ়িওগলিও কপালে থাকতে পারে।"

সব ঢুক্যে দুংখ লাগে মেয়েদের জন্যে। বিদেশে কেরিয়ারের লোভে যাকেতাো বিয়ে করে বিদেশে এসে সারা অন্ম ধরে ডোগা্তি সহ্য করছে। দেশের ডাক্তার এদৈশে এসে যে প্রায়ই স্থানীয় লাইসেস্প পায় না এবং বাধ্য হয়ে অন্য কাজ করে ত আমরা স্বদেশে বসে জানতে পারি না। এই নিরাশায় অপ্রিকুণ্ডে দেশ-থেকে-আসা পুরুষ ও মহিনা ডাক্তার দুই পাবেন। পুরুষরা এসেছে বিদ্দেশ-লালিতা ভারতীয় মেয়ের গ্রীনকার্ডের জোরে, আর মহিনারা এসেছে ইমিখ্রান্ট স্বামীর লাগেজ হিসেবে। এই সব পুরুষ ডাক্তার কানাডা অথবা আমেরিকায় নাইট দারোয়ানের কাজ করজ్, ডাইং ক্রিনিং-এ ময়না জামাকাপড় পরিষ্কার করছে, মুদিখখানা দোকানে মাল তুলছে। কোনো কোনো গ্রীনকার্ডধারিণী বাঙালিনী そৈर्य হারিয়ে তাঁদরর স্বামীদের যথাসময়ে বিদায় করে দিয়েছেন। একটি ক্ষেত্রে তা তো হাতাহ 5 । আর একটি ক্ষেত্রে স্বামীটি কলকাতয় ফিরে
 অপদার্থত নীরবে মাথা নীহ করে হজম করতে ভারতবর্ষ এখনও তুলনাহীন।

কানাডা এবং ইউ-এস-এ-তে সরকার অনেক সজাগ, নিয়মকানুন অনেক কড়া, রোগীদের সश্যশক্তিও অনেক কম। পান থেকে চুন খসলেই ডাক্তারবাবুর কোমরে দড়ি জুটতে পারে।

## M

ক্লিভল্যারে ফিরে এসেছি এদেশের বাঙালিসমাজের উদার আতিথেয়তয়। এখানকার বাঙালিরা অনেকটা य্যেথ পরিবারের মানসিকতা নিয়ে বসবাস করেন। পরস্পরের প্রতি টান চোখ না দেখলে বিশ্যাস হয় না।

আমার এবার রাত্রিবাস করার কথা ডঃ দিবোন্দু ভট্টাচার্যর বাড়িতে। দিবোন্দুর না শাড্তিদেবী ছেলের কাছইই থাকেন। পুত্রবধু সুমিত্রার সজ্গ তাঁর সম্পর্কটি বেশ将,






রণজিৎ দত্ত आরও বললেন, ‘यूকুরাষ্ট্রে ও কানাডায় অসংখ্য হীরের-টুকরো বঙঙালি ছেনে আঙ। অনেক মেয়েই বিষ্ঞাপনের মা্যমে বিয়ে করে সোনার ।, স্ স্বামীর সজ্গে আত্তান্ত সুথে বিদেশে ঘর-সংসার করছে। কিষ্ু থোজখবর না巾রে বিয়ে দিয়েও অনেকে খুব ভুগছ্নে। আপনাকে ডজন-ডজন ঘটনা ওনিয়ে ।4রো। তবে মনে রাখবেন, বাঙালি মেয়েরা এদেশে এসে চমeকার মানিয়ে F.नतচছন, স্বমমীদেবতাটি यদি অমানুষ ना হন।"

দিব্যেন্দুর ক্ত্রী সুমিত্রা ও মা শাশ্তিদেবী আমাকে মুহুর্তে আপন করে নিনেন। -৷!দশের ঘর-সংসার সম্বক্ধে নিজেদের অভিষ্ভতার কাহিনী বললেন। শাশ্তিদেবী -্ৰত অ অল্প বয়সে বিধ্বা হয়েছিলেন, সে-যুগে রক্ষণশীল উচ্চবিষ্ঠ পরিবারে বিবাহ
 Intçও উদ্ধৃতির অনুমতি দিলেন না।

শাডিদেবী বললেন, "জালমন্দ বুঝি नা, বাবা। সায়েব-মেম, বাঙালি--সাঙালি সকলের মধ্যে ভাল লোক দেখছি এই দেশে-তবে দু-একটা খারাপ (.) থাকবেই।"

বিয়ের কথা তুলতে বললেন, "এদেলের বাঙালি ছেলেরা যদি বুদ্ধিমান হয় બা হলে দেশ থেকে সুলক্ষণা মেয়ে আনবে। তাতে মনোবল বাড়বে, প্রবাসের দুঃখ কমবে। এদেলের বাঙালি ছেলেদের তুমি তো দেখেছে ? এরা কোন দিক দিয়ে খারাপ বলো ? এদের হাতে মেয়ে তুলে দিয়ে কোন বাবা-মা নিশ্চিত হবেন ना?"

সেইই রাত্রেই কলকাতা থেকে টেলিফোন এলো। নমিতাদি আমাকে ফোন করছেন ভীষণ উদ্দিঞ্ম হয়ে। "কিছ্ম মনে কোরো না ভাই, বাধ্য হয়েই তোমার সজ্গে যোগাযোগ করছি। আমেরিকা তোমার ঘরবাড়ি, কত লোক তোমার চেনাশোনা, তোমাকে এই উপকারইফক করতেই হবে," নমিতাদির স্বর কাদোকাঁদে।

নমিতাদির স্বামী মিস্টার বীরেশ্বর বাসু আমার জানাশোনা। শিবপুর থেকে ইশ্জিনিয়ারিং পাশ করে বিলিতি অফ্সিসে কোভেনেন্টেড চাকরি নিয়েছিলেন। তারপর টপাটপ উন্নতি করে রিটায়ার করার আগে ডিরেক্টেে হয়েছিলেন কয়েক মাসের জন্যে। মিস্টার বাসুর মাধ্যমে গলফ মাঠ প্রকবার তাঁর গৃহিনীর সত্সে আলাপ। ভারী মিষ্টি স্বভাবের মানুষ। নিজেই বব্বৃপ্ধুন, "বউদি বোলো না, দিদি বলো-সম্পর্কটা বাপের দিক থেকে হোন্তে
 "পড়াশোনায় ฆুব ভাল। ইংরিজীबপ্র্রেম-এ দিয়েছে যাদবপুর থেকে। এবার একটা ভাল পাত্রের হাতে তুহ্রে

ব্যাপারটায় আমি তত কান দিইইনি। কারণ, কুমুদিनী ও আমার সামাজিক স্তর
 কেউ তও নয়। আর কুযুদিনীর মা, মাসি, কাকা সবাই উদূ স্তরে। এদদর সবার মোটরগাড়ি আছ్, অনেকেরই বাড়ি আছে গড়িয়াহাট অথবা নিউ আনিপুরে। এই স্তরে ঘটকালি করার অভিজ্ঞতা আমার নেই।

তবু মিসেস বাসু অথবা নমিতাদি তাগাদা দিয়ে যান, "আমার মেয়েটাকে উদ্ধার করার কथা তোমরা মাথাত্ই নিচ্ছে না।"

आমিও ভদ্রত করে বলেছি, "আপনার মেয়ে দেখতে সুন্দরী, বিদুষী। গান জানে, গর্ব করার মত্ন বংশপরিচয়-চিত্জা কী? দেখবেন হঠাৎ একদিন বর এসে হট করে নিয়ে চলে যাবে।"

কিছুদিন আগে নমিতাদির সঙ্গে আবার দেখা। নিজে থোকই জিজ্ভেস করলাম কুমুদিনীর কথা। নমিতাদি বললেন, "ডুমি সত্য্র্ষা লোক, যা বলেছিলে তাই হয়েছে।"

ব্যাপারট্ এই রকম ! আচমকা হীরের-দুকরো বর পাওয়া গিয়েছে। যখন ফুল

ফোটে তখন কাগজে বিষ্ঞাপন দেওয়া, ঘটক লাগানো কিছুই প্রয়োজন হয় না। যা চেয়েছিলেন তার থেকেও ভাল জামাই পেয়ে গিয়েছেন নমিতাদি। বললেন, " যেমন বিদ্যা, তেমন রূপ, তেমন চাকরি। তোমায় কী বলবো শংকর ! পূর্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে এমন ছেলে পাওয়া যায় না। মাইনে কত জানো?"
"কত?"
"একটা আন্দাজ করো, তারপর বলবো।"
"একুশশো বাইশশো?" আমি মাথা চুলকে বলে ফেললাম।
হাসলেন নমিতাদি। "না ভাই শংকর, ওই কটা টাকায় আমার কুমুর কী হবে- ছোটবেলা থেকে কষ্ট ককে বলে জানে না তো। সাত-তেরো কত হয় ? একানব্পুই হাজার টাকা মাইনে।"
"বছরে ?" আমি জিজ্ঞেস করি।
"বালাই-ষাট। কোন দুঃचv বছরে হবে? মাস মইনে।"
পাত্র যে অনাবাসী মার্কিন মুলুকবাসী তা জানতে পারলাম। নমিতাদি বললেন, "গ্লাসগোর ইঞ্রিনিয়ারিং পি-এইচ-ডি। তাব্র ওপর আমেরিকায় বি-রাট চাকরি করছে। চমৎকার বেহালা বাজায়। হ্ব্র্রু যেন চাঁদ পেলাম।"

চাঁদ পাবার জন্যে তড়িৎগতিতে কাজ ক্ট্টের্তে হয়েছে নমিতাদিকে। বললেন, "चবরটা পেলাম ওঁর এক বন্ধুর কাছ থেক্לা পাত্রের বাবা-মা ওঁদের জানাশোনা।
 -।|কি ছেলের কাকা এবং দাদামশ (জ্রে উল্লেখ আছে, তুমি নিশ্চয় জানবে।" আমি বললাম, "ওসব মস্ত সোসাইটি, সবাইয়ের নামও ওনিনি।"

নমিতাদি বললেন, "আর একটু কুঁড়েমি করলেই ছেলে হাতছাড়া হয়ে (.যতো। ঝড়ের মতন ব্যাপারটা এতুলো। ছেলে জরুরি কাজে দু’দিনের জন্যে ইন্ডিয়ায় এসেছিল। আসা মাত্রই বাবা-মা চারখানা মেয়ের ছবি দেখালেন। প্রথম, দ্বতীয়, তৃতীয় দিনে মেয়ে দেখা শেষ হলো।চতুর্থ দিনে ছেলের বাবা-মা আবার উমাদের কাছে এলেন। সুখবর দিলেন, কুমুকেই প্যানেনে এক নস্বর রাখা \&য়েছে, কিষ্তু এখনই বিয়ে দেওয়া সম্ভব কিনা।"

এ যে ‘ওঠ চুঁড়ি তোর বিয়ে !’ কিক্তু ভেবে চিস্তে দেখার সময় নেই। নমিতাদি यদ্দ সিদ্ধাস্ত নিতে দেরি করেন তবে সুযোগ হাতছাড়া হবে। কারণ প্যানেলের ケ নম্বর ক্যানডিডেট এখনই বিয়ে দিতে রাজ্জি আছে। পাত্রের নাম ধরুন নবারুণ মঙমদার। বাবা-মা উচ্চশিক্ষিত—প্রবাসে বড় কাজও করেছেন একসময়। ।नચাত এক শিল্পী স্বয়ং নাম দিয়েছিলেন নবারুণ।

নমিতাদি বললেন, "বন্ধু-বাম্ধব কাউকে বলতে পারলাম না। চব্বিশ ঘন্টার 1.:1|Uিশে বিয়ে হয়ে গেলো। এখन ছেলে বিদেশে ফিরে গিয়েছে। আমেরিকায়

উদ পোস্টে কামাই-টামাই চলে না। কী সুন্দর গলা জনো ভাই। প্র্রণভরে দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ গাইলো। তোমাকে টেপ শোনাবো, ছবি দেখাবো। কুমু এখন শ্ম凶রবাড়ির খুব ন্যাওটা হয়েছে-ఆঁরা এক মিনিট ছড়ছছ্ন না। ওর পাশপপার্ট হয়ে গিয়েজে। তোমরা চেষ্টা-চরির্র করে যত তাড়াতাড়ি পার ওকে স্টেটেসে পাঠিয়ে দাও। যাবার দিন ঠিক হলে একদিন সবাই মিলে ঢহ-চৈ করা যাবে-তখন কিষ্ম একলা এলে চলবে না, নিন্নীকেও আনতে হবে।"
"অতি উও্জম খবর, নমিতাদি। নতুন জামা নিশ্ষ্য বউকে ঝটপট নিয়ে যাবে নিজের টনেই। ইমিখ্রেশন আইনকননুন আমার জনা নেই, আমার তো পাসপপার্টও নেই। আপনি বরং অগতির গতি সুপ্রিয় ব্যানার্জির শরণাপন্ন হোন। হাঁ্ট অফ গোল্ড, আপনাকে নিশ্চয় সাহাय্য করবে।"

এরপরে একদিন বিয়ে বাড়িতে ভিড়ের মধ্যে নমিতা ও কুমুদিনীর সত্গে দেখা হয়েছিল। আমি রসিকতা করেছি, "বিদেশে আটকে-টটটকে গেলে দু’ একশ ডলার দিও কুমু। প্রতি মাসে বরের সাত হাজার ডলার থরচ করবে কী করে ?"

নমিতাদি দूঃখ করলেন, "যাওয়ার ব্যাপারটা এগিস্য়ও এগোচ্ছে না। কী দেশ বাবা তোমাদের এই আমেরিকা। ধর্ম সাক্ষী রেব্ধ্ণীব্য়-করা বউকেও এরা ঝাট করে স্বামীর কাছে যেতে দেয় না।"
"जাববেন না। পার্টি অফিসের মা্বেপ্গু রাশিয়ায় চিঠি ললখাবো, ব্যাপারটা যাতে ইউ-এস প্রেসিডেে্টের সত্⿱ে পঁ পর্যায়ে আলোচনা করাতে।"

নমিতাদি ফিস-ফিস করে জর্বীল্লন, "ওর এক বক্ধু বলছিলেন, দরকার হলে চুরিস্ট ভিসা নিয়ে মিস কুমুর্দিনী বসু হিসেবে একবার ওদেশে চলে যাক। প্রয়োজনে ওখানেই আর একবার বিয়ে করে নেবে।"
"অধিকষ্ঠ ন দোষয়," আমি রসিকত করেছিলাম।
তারপর একেবারে মাঝ রাতে জ্মু ভাভিয়ে ক্রিভল্যান্ডে এই ফোন। দেশে ফিরে आসবার আগে আমাকে কিছ్ জরুরি ধোজখবর নিতেই হবে, নমিতাদির কাতর আবেদন।

যে-জায়গার নামটা ঈ্লিযোন ওনেছিলাম সেটা ম্যাপে খুঁজে বের করা গেলো। সৌভাগ্যগ্মম জায্যগাটা এখান থেকে তেমন দূর নয়। বাস সার্ভিসে চমеকার যোগাযোগ রয়েছে।

মিएরিদার সc্শে পৃর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম ক্যানসেন করে আমি ছুটলাম সস্ধানকারীর কাজ নিয়ে। মিছরিদাকে বললাম, "আপনি সিরাকিউজে চনে যান। ঋাঁটি বঙঙালি সর্দার তরণেক সিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আমি ওখানেই দেখা করবো।"

নডুন জায়গায় டেনাশোনা বেরিয়ে গেলো। ডাঃ উমাপতি ব্যানার্জি এবং ঢাঁর श্ত্রী সুনয়নী। অनেকদিন পরে উমাপতিকে খুঁজে পেলাম। পুরন্নে বন্ধুকে খুঁজ্জে ！．পয়ে খুব আনন্দ। উমাপতিকে জিজ্sেস করলাম，＂ছুমি নবারুণ মজুমদারকে চেনো？＂

সুনয়নী বললো，＂খুব চেনে，হাড়ে－হাড়ে চেনে। কিছুদিন আগে দেশে গিয়ে বিয়ে করে এসেছেন। তারপর এখান থেকে আমাদের জ্বানায় সরে পড়েছে।＂
＂তা ঢুমি ওর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে কী করে？মেয়েটি তোমার আা্্ীয়ী－ চাथীয় নয়তো？＂
＂মোর দ্যান আষ্যীয়।＂आমাকে বলতে হলো।
উমাপতি তারপর যা থ্বর দিলো তাতে আমার মাথা ঘুরে যাবার অবস্থ।। ৬মাপতি বললো，＂ছোটবেলায় বৈঠকথানা বাজারে সুন্দর সুন্দর আপেল আসতে，কিষ্ধ প্রত্যেকটাতেই পোকা।এই সোনার দেশে এসে সোনার চাঁদ কিছু ！．২লের গায়ে পোকা ধরে য়ায়，ভাই।＂

নবারুণ মজ্মারার－এর সব ব্যাপার উমাপতির জ্জনা।＂ভারী মিষ্টি স্বভাবের

 ।．৭ডাতে এসেছেন। বিখ্যাত পরিবার।＂ঞ
＂তা হলে গোমলামটা কোথায়
নবারুণের গায়ে পশ্চিমের ম্রুঁ্যী লেগেছে，ভাই। ডেটিং করতে ছুখড়। ！ময়াদের মন পটাত এক্রপাট，বিলিতি নাচে গানে একেবারে নৌকশ ！．リ！লায়াড়। भাসগোতেই ও লুশিয়া বলে একটি মেয়েরে বিয়ে করেছিল। কিত্তু

＂ত নবারুণ এখানে এলে। খুব ঢাল চাকরি পেলো। বাবা－যা এদেশে এলেন， থৰালन，पूমি দেশে গিয়ে বিয়ে করো। নবারুণ হাঁ না কিচूই বললো না，আমরাও －॥巾 গলালাম নl，यদিও আघরা জানতাম，সে মাঝে－মােে বাড়িতে গার্গ＜upন －サা৷।। ハেসব পুরুষ কৃতী，যাদ্রে রোজগার অনেক，অমেরিকান মেয়েরা তাদের サাl্য়ত থাকতে দেবে না কিমুতেই। পুরুষ নির্বাচনের বাপারে ডলারের প্রভাব ধ．ম！্য！！দর মনের মধ্যে প্রায়ই থেকে যায়।
＂৬ায়না বলে একটি গার্ল ব্রেম্ড প্রায়ই ওর কাছছ আসতো। নবারুণ তাকে ।．！？！आ আমাদে বাড়ি এসেছিন একবার। আমরা তথন ব্যাপারটা তেমন পছৃন্দ TiN｜N｜
＂৬ারপর সেবার নবারুশ দেশে গেলো। দিন আষ্টেক পরে ফিরে এলো এবং ＇小｜মা！দী চারাট মেয়ের ছবি দেখালো। বলनো，উমাপতিদা，এদেরই একজনকে

বিয়ে করে এলাম!"
নবারুণ বললো, "কী করে বউরে এদেশে আনা যায়, মাথা ঘামাতে হবে।"
"তারপর বেশ কিছুদিন কাটলে।। ইতিমধ্যে ডায়নার সঙ্গে কেটে যাওয়া প্রেমট゙ আবার গজিয়ে উঠেছে। নবারুণ একদিন বললো, আমি থুব দুঃথিত উমাদা, কিস্তু বিয়ের ব্যাপারে আমার সেকেন্ড থচ্স হচ্ছে বাবা-মা কেন বে আমাকে জোর করে বিয়ে দিতে গেলেন।
"ছেলেমানুষী কোরো না, নবারুণ বিয্যেটা অত হাক্কা জিনিস নয়," উমাপতি বকুनि দিত্যেছিল।

নবারুণ বললো, "অনেক ভেবে-চিন্ভেই আমি কুমুদিনীকে চিঠি লিযে দিত্যেছি, এই বিয়েটা নাকচ করে দাও।"

তারপর থেকেই প্রচণ উত্তেজন চলেছছ। নবারুণের বাবা-মায়ের ধারণ, আগের বিয়ের ব্যর্থতায় ওর মনে একটা ভীতি এসেছে। ও ইচ্ছে করেই নতুন বিয়েটা নষ্ট করতে চাইছে না, একটা ফিয়ার কমপ্লেপ্স ওর মধ্যে কাজ করছে। ছেলে অথচ বাপ-মায়ের কোনো চিঠিপত্তরের উত্ত্র দিচ্ছে না।"

উমপতি বলল্লে, "

 ছেলেরে ভারতীয় সংস্কৃতির মম্র্ করলেন।"
"আসলে, নবারুণ তখন আব্বার ডায়ানার মন ও শরীর নিয়ে হাবুডুবু খচ্ছে!"
উমাপতির স্খী বিরক্ত হয়ে বললো, "এই হলো এখানকার সং্স্কৃতিকেমিক্যাল কানচার বলতত পারেন—এদদর মনুষ্য়্ব নেই।"
"नবারুণ বলে कী জানেন, কুমুদিনীকে দেথে আমি আকর্ষণ বোধ করিনি। চাপে পড়ে-আাজর ভিউরেস বিয়ে করেছি। আমি ভুল করে কিজুক্ষণের জন্যে বাপ-মায়ের ওবিডিয়েন্ট সন্তান হয়ে গিয়েছিনাম। ফিরে এসে আমি চিন্তা করেছ্, নিজের ভুল বুবেেছি। ডায়নার সল্গে আমার একটা চমৎকার সমবোতা রয়েছে- মনের মিন।"
"বাজে-বাজে বোকো না, নবারুণ," বকুনি দিত্যেছে উমাপতিগৃহিণী। "অই বে মনের মিলটিল ルনছ্ছে, সব ধাক্রা। স্রেষ শরীীরের আকর্ষণ। এতো বড়ো আস্পর্রা, বলে কিনা, কুমুদিনী যদি ফট করে এদেশেচলে আসে তাহলে আমাদের ভাই-বোনের মতন থাকতে হবে।"

সুনয়নী : "দেত্থে নবারুণ, এতো বড় অপমান তুমি কোনো মেয়েকে করতে भারো না। এসব কথা যদি ওর কানে যায়, তাহনে ওর পায়ে ধরলেও ও তোমার

কাছে আসবে না।＂
উমাপতি বললো，＂আমি গতকালই ওর বাবাকে চিঠি লিখেছি，ফিয়ার কমপ্লেক্স বলে মোটেই মনে হচ্ছে না। নবারুণ নিজে যদি বিয়েটাকে রক্ষে না করতে চায় তাহলে কে৬－ই সাহায্য করতে পারবে না।＂

বাপ－মা ভয় দেখাচ্ছেন，＂ও যদি এইভাবে কুমুকে পুকুরে চুবিয়ে দেয় তাহলে আমরা কোনোদিনই ওকে ক্ষমা করতে পারবো না—ওকে সন্তান হিসেবে মেনে নিতেও আমদের অসুবিধে হবে।＂

সুনয়নী রেগে উঠলো।＂মুখের ওপর কী বলে，জানেন ？বিয়ের পরের দিনই চলে এসেছি－কুমুদিনীর সজ্গে দেহসংসর্গ হয়নি，বিয়েটা যখন কনজিউমেটেড হয়নি তখন আমি যতোটা পারি আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে দেবো।＂

সুনয়নী তখন নবারুণকে বলেছিল，＂বৃথাই তোমার ভারতবর্ষে জন্ম—মেয়েদের তুমি কিছুই বোঝোনি। আর তোমার মতো，আজেবাজে বাঙালির কথা আমি কনেে ণুেছি，কিষ্তু চোখের সামনে এমনভাবে কখনও দেথিনি।＂

উমাপতি বললো，＂এর পরেই নবারুণ এই শ্ফৃু＂ছৈড়ে অন্য এক শহরে চলে
 বলতে চাও？কুমুদিনীর অপমান ছাড়া আর পাবে？＂

আমি বুকছি নমিতাদি তবু জান্ত্তচাইবেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি কিনা। অগত্যা রাত এগারোটা র্রী\｛斤 নতুন শহরে ফোন করলো উমাপতি। যা অশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই——্র বিদেশিনী মহিলা ফোন ধরলেন，মনে হলো সুখশয়নে বাধা পড়েছে। এরপর নবারুণ ফোন ধরলো，কুমুদিনীর কथা খনেনে আমতা－আমতা করতে লাগলো，ক্ষুিপ্রণ হিসেবে বাড়তি টাকা দিতে চাইলো। তারপর বললো，আগামীকাল ফোন করবে।

পরেরদিন অনেকস্ষণ অপেক্ষ করেছিলাম। সুনয়নী বলনো，＂ফোন আসবে না। এরা কী মানুষ！＂

উমাপতি বললো，＂দেশে ফিরে গিয়ে সবাইকে সাবধান করে দিও，এদেশে কিছ్－কিছू বিয়ে ভীষণ ডেনজারাস্। না দেখে－শননে，স্রেফ পাত্রের বাপ－মায়ের সার্টিফিকেটের ওপর নির্ভর করে কেউ যেন এদেশে মেয়ের বিয়ে না দেয়।＂

সুনয়নী সুরসিকা। বললো，＂লোকভয় কথাটা এদেশের ডিকস্নারিতে নেই। তাই আমাদের দেশের কিছ্র ছেলেও এখানে এসে উচ্ছম্নে যায়। ওর গাসপাতলের কথাটা জনুন। মার্থা এবং জন বিয়ে না করেই এক স⿰丬ে থাকতে ওরু করলো—এই ছোটলোকের দেশে তার নাম হলো লিভিং টুগেদার । কিছুদিন পরে উৎসব হলো—আমদের সাধভষ্ষণের মতন এখানে হয় ‘বেবি শাওয়ার’।

লজ্জার মাথা খেয়ে বন্ধুবান্ধবদের ডাকনো, তারা গিফৃট দিয়ে এনে।। আরও কিছूদিন পরে জন নিজমূর্তি ধারণ করলে।। সে মার্থার রোজগারে বসে-বসে মদ থায়, কাজ করে না। আর সহ্য করতে না পেরে মার্থা ওকে তাড়িয়ে দিলো। তারপর একদিন জন বাড়ির ছাদ ফুটো করেে ভিতরে ঢুকে ছেনের সামনে পুরনো গার্লা্রেস্ডেে রেপ করেছে। মার্থার কপাল কেটে দর দর করে রক্তু পড়েছে। পুলিশ এলো, জন ধরা পড়লো। আদানতে জেল হলো দু ‘হহরের। এই ক’দিন আগে মার্থার সজ্গে দেখা হলো। আগে নাদুসনুদ ছিল। এখন একদু ম্মিম হয়েছে। কী ব্যাপার মার্ধা?" জিজ্セেস করতে মেয়েট নির্লর্জের মতন বললো, রোগা হচ্চি, একজন বয় <্রেশ্ড তো প্রয়োজন! মেয়েদের ওজন একটু বেশি হলে আজকাল কেনো পুরুষমানুষ তার দিকে তাকাতে চায় না।"

সুনয়নী বললো, "এদের কলেজের প্রফ্সের ডিক কানিংহাম। বউ, দুটি ফুটফুটে ছেলে। সৌসব ছেড়ে ল্যাবের নার্স নর্মার সজ্গে ভিড়লো। নর্মার তিনটি বাচ্চ-এথन দু'জনে সমাজের মুখে ছাই দিয়ে লিভিং দগেদার। এই তো সমাজের অব্থা। অথচ যখন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবার্র জন্যে কেউ দাড়াবে, তখন সুখী দাম্পত্যজীবনের জয়গান গাইবে। টেলিষ্ঠিল্লি বলবে, স্বামী-ঙ্ত্রী সস্তান-
 এত অপরিণতবুদ্ধি, যাদের ব্যক্তিজীবন্নৌ্টি বঞ্ধনা তাদের হাতে দুনিয়ার ভার দেবে কী করে ? কোটি-কোটি মানুকেবু ীध বনমরণের দায়িত্ব এদের হাতে দেওয়া মোটেই নিরাপদ নয়।"

উমাপতি বেশি কথা না বল্লে শ্র্রীর দিকে তাকিয়ে রইলো। সুনয়নী বললো, "ওই নবারুণকে আর কখনও আমার বাড়িতে নেমশ্তন্ন কোরো না। ওকে প্রুর্রু পরিমােে ক্যালসিয়াম থেতে বোলো, কারণ ওর মেরুদ্টা এদেশে এসে বেঁকে গিয়েছে।"

সুনয়নীর বক্তব্য, এদেশের বিষাক্ত পরিবেশে পড়ে অনেক ভারতীয়ও মুল্যবোধ হারিয়ে নির্নভ্র ব্যবशার করেছে। "ওর কলেজব্দু দেবকাল্ত দাশবে দেখুন না। আর-জি-কর-এ ফিফ্থ ইয়ারে পড়বার সময়ে বিয়ে করুল ধনী পরিবারে। শশ্তের পয়সায় এদেশে পড়তে এলো। দেশে একটা বাচ্চা ছিল-অথচ এখানে আমরিকান মেয়ে নিয়ে, কোরিয়ান মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করে বেড়িয়েছে। শেনেিলাম এক হাসপাতালে ফরাসি মেয়ের সন্গে প্রেম করছে। তা আপনার বষ্ধুর সন্গে দেবকান্ত দাশের দেখা হয়ে গেল এক ডাক্তারি কনফারেন্সে। এতো বড় আস্পধ্র, বনে ক্নিা চল আমার ফিয়াসের সজ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আপনার বন্ধুর তো ফিंয়াসকে দেখে চক্মু চড়কগাছ। ভদ্র মহিলার বয়স সাতচধ্মিশ-আটচ্মিশ, সদ্গে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছেরের মেয়ে, তকেও এনেছেন।

আপনার বন্ধু তো তেবেছিল, এই কমবয়সী মেয়েটির সঙ্গেই দেবকান্তর ভাবসাব।"

উমাপতি জিজ্ঞেস করেছিল, "তোর দেশের বউয়ের থবর কী?"
দেবকান্ত বিরজি প্রকাশ করেছিল, "এথনও দুরারোগ্য আমাশয়ের মতন পিছ্নে লেগে আছে। শাতড়ি ভয় দেখাচ্ছে, অব্দ করবে।"
"এই লোকটির সঙ্ে আপনার বন্ধুর আবার দেখা হয়েছিল কয়েক বছর পরে। তখন নির্নজ্জের মতন বললো, ‘টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার ওল্ড চিক-এর সল্গে একদু ভাব-ভালবাসা হচ্ছে।’ আগেকার বুড়িকে ছেড়ে শেষ পর্যশ্ত ওকেই বিয়ে করেছে। শেষ যা খবর পাওয়া গিয়েছে ওদের একটি ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে।"

## M

নরনারীর অবাধ দেহমিলন থেকে যে যহ্থৃ্ধুক্টীরী সমাজ পশ্চিমে আজ


 চটোপাধ্যায়ের সক্রে। প্রণব যে প্রেরে সক্গে জড়িত তার নাম কেস ওয়েস্ট্র রিজার্ভ ইউনিভার্সিটি।

শক্তি আমাদের সমবয়সী—এদেশে স্থায়ী বসবাস করার আগে পুর্ব জার্মানি ও ইংল工ে প্রভৃত সামাজিক এবং ডাক্তারী జ্ঞান সধ্ঞয় করেছে। শক্তি-গৃহিগী জ্যোৎস্ন্গ সিরাকিউজের ডারতীয় তরুণদ্রে অভিভাবিকার মতন। তার বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব সরম্বতী পুজো লেগেই আছে। শক্তি-গৃহিণী জ্যোলস্নার মতে, "এদেশে মানুষ সেল্ফমেড এবং আய্যনির্ভরশীন, কিত্র আখ্মকেল্রিকতা সমাজদেহের মজ্জায়-মজ্জায় প্রবেশ করেছে। শিষ্মার সঙ্গে ব্যক্তিচরিত্রের একটা সম্পর্ক আছে ভাবতাম। কিজ্তু এদেশে এসে দেখলাম ব্যাপারটা ভুল।"

শঝ্ি বললো, " আঠারো বছরের মধ্যে প্রায় সব ছেলেমেয়়র যৌন অভিজ্ভতা হয়ে যাচ্ছে—ডেটিং মানে তো দু তিন বারের দেখাশোনার মধ্যেই বিছানয় শুতে হবে।"

শক্তির বাড়িতে খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ কুমার আত্তোষ বললেন, "এই পরিবেশেও ভারতীয় মেয্যেরা স্বদেশ থেকে এসে আদশ্শ স্থপপন করছে। সে ওখু


ধোপানী, মেথরানী, ধাইমাত, সারথিনী এবং বাজার-সরকার! এর পরেও ঘখন অর্ধেক ইল্যিয়ান মহিনা অর্থোপার্জনের জন্যে কাজ করতে বেরোন তখন প্রশংসা না করে পারা যায় না।"

সার্জারির অধ্যাপক ডাঃ তুষার রায় বললেন, "মুশকিল হলো, ডলারের ওদ্ধত্য সীমাহীন। মিথ্যে কথা বলাঁ্ এখানকার এক শ্রেণীর आমেরিকান সুস্ম আর্টের স্তরে নিয়ে গিয়েছে। এরা সব সশ্পর্ক, এমনকি স্ত্রী ও সন্তানের সজ্গে সম্পকও ডলার দিয়ে হিসেব করতে শিখেছে। স্বামী ও স্ক্রীর আলাদা ব্যাংক স্যাকাউন্ট। আলাদ আলাদা হিসেবপত্তর। ছেলেময়ে ত্ত্রী কেউ কাউকে বিশ্ষস করে না। পার্থিব সুখ অঢেল হলেও তাই কোথাও অসীম শুন্যতা থেকে যাচ্ছ। মার্কিনিরা কিছুতেই স্পিরিচুয়াল সষ্তুষ্টি পাচ্ছে না। তাই সব আমেরিকান সাইকোথেরাপিস্ট আছে-চেম্বারে গিয়ে ডাজ্নরের সামনে বসে আধঘণ্টা ধরে মিষ্টি কথ্া ওনে আসে মোটা ফি-এর বিনিময়ে। দলে-দলে স্ত্রী পুরুষ বিবাহ সম্পর্কের বাইরে সারাা্ষু যৌন-সম্পর্কের রোঁ করছে এবং পাচ্চে। মেয়েরা যখন কারুর্র খপ্ষরে পড়ছে তখন ভালবাসা ছাড় ডলারের হিসেবনিকেশও করছে।"

অধ্যাপক রায় বললেন, "আমেরিকানর্রী
 জাতীয় চরিত্র। গ্রেট, সুপার্ব, গ্মোরিশ্স্র্কোণুলো তা এরা মুড়ি-মুড়কির মতন ব্যবহার করে।"

এদেশের পরিবেশে ভারতীয়ীদের মধ্যে তিনটে শ্রেণী দেখতে পাবেন। (১) यারা কর্মর্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে মার্কিনিদের সমতুল্য হলেও নিজেদের মুল্যবোধ এবদুও পরিবর্তিত হতে দেয়নি। (২) যারা ময়ুরপুচ্চধারী দাঁড়কাক হয়েছে-হঠাৎ আমেরিকান চাকচিক্য দেখে বিমুঢ়। এরা নিজদের ভারসাম্য হারিয়ে সপ্তাহের শেষে বাড়িতে রভিন আলো জ্রালিয়ে ডিসকো নাচছে। (৩) একেবারে মনেপ্রাণে আমেরিকান হয়েছে যারা—এরা স্বদেশিয়ানা বিসর্জন দিয়েছে এবং এদেশের দোষণুণ সব কিছ্হ গ্রহণ করহে বিনা প্রশ্ণে।"

কলকাতায় পড়শোনা করা নিষ্ঠাবান বাঙালি ওুরুণেক সিং ন্যাশনাল লাইब্রেরির চাকরি ছেড়ে অনেকদিন প্রবাসী। এমন চমৎকার মানুষ, এমন সাহিত্যপ্রমী রসিক বাঙালি आমি জীবনে কম দেথ্থেছ

পাগড়িপরা তুরুণেক বললো, "এদের মধ্যে নানা বৈচিত্রা-কেউ নীচ, কেউ মহৎ। বিভিন্ন কালচার থেকে এসেছে, কিষ্তে আমি এদের ওপর সব সময় নির্ভর করতে পারি না। অবশ্য আমার জন্মভূমিতেও ছিল নানা সমস্যা। আমাদের মনের আকাফ্মা এবং সামাজিক প্রত্যাশা সবসময় সক্ধি করে না। আমরা ভালবাসি

একজনকে বিয়ে করি অনাজনকে। আমাদের হিসেবের ঠিক থাকে না। এদেশের লোক্তেলে অন্তত যা করে সোজাসুজি করে। ঢাক-ঢাক ওুড়-ホড় নেই এখাে। আমাদর বোধহয় জাতীয় চরিত্র বলে কিছুই নেই, আমরা সুযোগ পেলেই অন্যকে টেনে নামাবার চেষ্টা করি। কিন্তু এই সমজ্েও আমি নিজেকে প্লেস করতে পারি না। সোনার চাদদ ছেলে সায়েবদের মধ্যেও আহ్, কিষ্ুু স্থিরতা নেই—এদের সাংস্ষৃতিক স্টেবিলিটি আমি ধরতে পারি না। দু’টে। তিনটে ছেলে নিয়ে সুখের সংসার— হঠাৎ বাবা অনা মেয়ে নিয়ে সরে পড়লো। এদেশে আমার মেয়েদের বিয়ের কथা যখন ভাবি, তখন আমি সংস্কৃতির জন্যে অতটা মাथা ঘামাই না যতটা দুশ্চিত্তা করি ওদের পারিবারিক নিরাপতার।"

শফ্তি বললো, "বিশেষ করে দ্বিতীয় প্রজন্মের মেয়েদের নিয়ে নানা সমস্যা দেখ দিচ্ছে। বাবা-মায়েরাও দিশেহারা হয়ে পড়়েছেন। আমার এক বিশেষ বन্ধু-তাঁর দুট্টি মেয়ে এখানে নামকরা বিষ্ধবিদ্যালয়ে বিষ্ঞান পড়ছ্নেন এদের निয়ে স্বামী-ন্ত্রী মধ্যে সারাঙ্ষণ মতবিরোধ। বাবা চাইছ্লে ভারতীয় প্রথায় ম্ময়েদের আগলে রাখতে। T্ত্রী কলকাতার রহ্ষণশ্শীল পরিবার থেকে এদেশে

 বলরেন, ছেলেরা যদি যা-ইচ্ছে-তাই ৰ্ঞ্টি পারে, মেয়েরা কেন করবে না? স্বামী अসহায়ভাবে বলেন, মেয়েরা ক্তুতি পারবে না কেন ? কিষ্ঠ খেসারত কে দেবে? মেয়েরাই তো শেষ পর্র্রোঁ-ইচ্ছে-তাই কাজকর্মের ভিকট্মি হবে।"

## m

একই বিষয়ে নানা আলোচনা হলো ক্রিভল্যাভে, অধ্যাপক প্রণব চ্যাটার্জির সন্গ। কতদিন পরে প্রণবের সন্গে দেখা। হাওড়া বিবেকানন্দ ইস্কুলে আমার
 এখন বৈঙ্ঞানিকের ঢোথে দেখছে।

প্রণবের বাড়িতে একদিন দু'জনে বহ রাত্রি পর্য্য আলোচনা হলো। আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল, ভারতীয় মেয়েদের সত্গ আমেরিকান মেয়েদের পার্থক্য (.小াথায়?

প্রণব সোজাসুজি বললো, "আমেরিকান মেয়েদের অত সহজে সতীত্ব যায় -॥, जারতীয় মেয়েদের মতন। আগুন নিয়ে খেলা এবং পুতুল নিয়ে vেলা, यদিও

কিছু ভারতীয় মেয়ে চিরকালই আতুনের মতন হয়। তবে যতই আগুন হোক, বাঙালি মেয়েরা আদর্শবাদের ব্যাপারে বাঙালি মুন্যবোধ ব্যবহার করবেই। আমি ষরুন, বাপ-জ্যাঠাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জীবনেে সফলকাম হলাম, বিদেশে আসতে পারলাম। আমার এক বাধ্ধবী ছিলেন শাল্তিনিকেতনে, তিনি আমাকে এখনও গালাগালি দেন पুমি বাবার সঙ্গে অন্যায় করেছে। আমি যে সমাজবিদ্রোহী তা বাঙালি মেয়েরা দেখা হলেই মনে করিয়ে দেয়। কিত্ত আমেরিকান মেয়েদের কাছ থেকে এ-বিষয়ে সমর্থন আসে। আমার সঙ্গে বাবার কেন মতান্তর হলো অ आমেরিকান মেয়েদের বোঝানো যায়।"

প্রণব বলनো, "বাঙালি মেয়েদের মধ্যে সাধারণত স্বামীর জন্যে সংসারের জন্যে তাগা অনেক বেশি ! স্বামীর প্রয়োজন সম্বল্ধে তারা অনেক বেশি সচেতন, সে-জন্যে নিজেদের কেরিয়ার অতি সহজে ত্যাগ করতে পারে। বিদেশে বাঙালি মেয়েদের যত ডাইজোর্স হয় তার জন্যে উদ্দোগ আসে পুরুষদের মধ্যে থেকে। থোঁজ নিয়ে দেখবেন প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রথম হাস্গামা বাধিল্য়ছে পুরুষরা।"
"দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয় মেয়েদের সম্পর্কে বাবা-মায়ের ভীষণ চিস্তা—এদের কী হবে?" প্রশ্ম করলাম অধ্যাপ্পক্প) হহাশয়কে।
 আইরিশ, গ্রীক অनাবাসীদের যা হ্রো আমাদেরও তাই হবে-বিশাল সংস্কৃতির সজ্গে একবারে মিশে যারাঁ ন্জেদের কর্মজীবন এবং বিবাহজীবন কেমন হবে তা বাপ-মায়ের সদ্র্রে ীামর্শ না করেই ছেলেমেয়েরা স্থির করবে। এরা নিজেদের জীবনে ডুল কর্রবার স্বাধীনতা দাবি করবে এবং আঙ্তে-আজ্তে এরা বাবা-মাকে বার্ধকে্েও অবহেলা করবে।"
"পরবর্তী প্রজন্মে তাহলে এদের ভারতীয়স্ব একেবারে মুছে যাবে?"
প্রণব একমত হলো না। "পলিটিক্সে একদু ছ্ছপ থাকবে বোধ হয়। আফ্যিকানদের যেমন আফ্যিকার ওপর, ইটালিয়ানদের যেমন ইটালির ওপর, ইহ্দীদের যেমন ইজরায়েলের প্রতি টান রয়েছে, তেমনি দ্বিতীয় প্রজন্মের গারতীয়দের হয়তো ভারতের দিকে রাজনৈতিক টান থাকবে-মহাঘ্যা গাঙ্ধীকে, জহরলাল নেহরুকে এরা নিশ্চয় মাথায় করে রাথবে।"
"বাপ-মাকে দ্রদ্ধা করা, বার্ধক্যে বিপদ্-আপদে বাপ-মাশ্যের দেখাশোনা করা, এসব দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয়দের মধ্যে থাকবে না বলছে ?" আমার এই প্রণ্নে প্রণব ফেঁঁস করে উ১লো।

তার বক্তব্য, "বাবা-মাকে শ্রদ্ধ করা, আর বাবা-মাকে তোমার জীবনটা পুরোপুরি কন্নট্রোল করতে দেওয়া এক জিনিস নয়। এদেশের ভারতীয় বাবামায়ের প্রায়ই ডবল-স্ট্যাশ্ডার্ড থাকে, অথচ অনেক সময় নিজেরাই সে-সম্বক্ধে

অবহিত নন।"
প্রণবের মতে, "দুই প্রজন্মের বিরোধ সায়েব-আমেরিকাতে বিরল নয়। প্রায়ই ঘটছে এবং তঘন হয় ছেলে, না-হয় বাবা-মা সোস্যাল ওয়ার্কারের সঙ্গে কথা বলছে অথবা সাইকোথেরাপিস্ট-এর কাছে ছুটছে। কিষ্তু ভারতীয় সমাজে এটা হ’ল ভীষণ ব্যাপার। সবাই সারাঙ্ষণ সাংসারিক বিরোধের ব্যাপারটা চেপে রাখার চেষ্টা করছে। দুই প্রজন্মের মধ্যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা-ভক্তির অভাব হচ্ছে একথা আমি বলবো না, যা-হচ্ছে তা হল্লো দুই প্রজন্মের মুল্যবোধের মধ্যে সংঘাত।"
"বয়োজ্যেষ্ঠদের তাহলে সমাজে কোনো সম্মান থাকবে না?"
প্রণব আবার মুখ খুললো, "4নে রাথবেন, এদেশে বয়োজ্যেষ্ঠদের হাতে অনেক টাকা-কড়ি ও বিষয়-সম্পত্তি আছে। সুতরাং অর্থনৈতিক অপমান সষ্ভব নয়। কিন্তু ব্যাপারটা হলো, এদেশে মানুষ অনেক দীর্ঘজীবী হচ্ছে—পুরুষদের গড় আয়ু এখন চুয়াত্তর, মহিলাদের আটাত্তর। এঁদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার তুলনায় ক্রমশ বাড়ছে। অথচ এতোদিন এখানে ছিল কেবল যৌবনের জয়গান—यাকে এরা বনে ইউথ-ওরিয়েন্টেড কাল্মার—যৌবনমুখী সংস্কৃতি।
 অনেক সামাজিক সম্মান ও সুবিধে দাবি কর্ল্রী এবং পাচ্ছে। এসেশেও তাই হবে—তবে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য র্দ্ঠী: ব্যক্তিগত ভক্তি-সম্মানের জোরে
 দেবেন।"

আমরা আবার মার্কিন দের্শে দাম্পত্যসম্পর্কের সাম্প্রতিক ধারা সম্পর্কে আলোচননা ऊরু করলাম। অভিজ্ঞ সমাজতাখ্বিক হিসেবে প্রণব অবশ্য কোনটা ভাল কোনটা মন্দ এ-বিষয়ে উৎসাহ দেখালো না। কিক্তু মার্কিন দেশে বর্তমানে কী হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এই হাওয়া আমাদের দেশে কতটুকু আসতে পারে সেসম্বন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করলো।

তথাকথিত মানবস্বাধীনতা ও মানবমুক্তির দেশ আমেরিকায় মেয়েদের বেশ কিছ্র অসুবিষে এখনও রয়েছে। যেমন, তিরিশ পেরোলে মেয়েদের বিয়ে হবার সম্তাবনা খুব কম—প্রতি একশোতে মাত্র একটি। ফলে এদেশে তিরিশের ওপর অনেক আইবুড়ো মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যারা পুরুষের সছ্গ চায়, অথচ চট করে সাদা সুপুরুষমানুষ পাচ্ছে না। সমান সুযোগের দেশ বলে বিখ্যাত এই সমাজে পুরুষমানুষরা তাদের থেকে কম বয়সের মেয়েদের সান্নিষ্য পেতে পারে, কিস্তু ৩ার উন্টোটা সম্ভব নয়। পঁয়ত্রিশ বছরের মেয়ে কিছুতেই পঁচিশ বছরের পুরুষ পাবে না। কিক্তু পঁয়ত্রিশ কেন্ন পঞ্চাশ বছরের পুরুষ পঁচিশ বছরের बেয়ে নিয়ে আব্চার ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেশি লেখাপড়া শিখলে মেয়েরের সামাজিক অসুবিধে আছে। কারণ বেশি লেখাপড়া জানা মেয়ের প্রয়োজন উচ্চশিষ্ষিত স্বামীর।|্রণবের যেসব ছাত্রী এমএ পড়ে তারা এম-এ পাশ স্বামী চায়।

কয়েকদিন आগে প্রণব তার এক ছা্রীকে বলেছিন, "তুমি এতো মেধাবী মেয়ে, পি-এইচ-ডি করছো না কেন্" সে মিষ্টি হেসে উত্তর দিলো, "বেশ বলছে! आমি ডষ্টরেট করলে কে আমাকে বিয়ে করবে ওুি? বিয়ের বাজারে মেয়ে ডষ্টরেটদের কোনো জায়গা নেই।"

পড়াশোনায় ভাল মেয়েরা যে সত্যিই বিয়ের বাজরে মার খায় তা এদেশে না এলে বিপ্ধাস হয় না। প্রণবের এক মেখাবী ছাত্রী অনেক চেষ্ঠা-চরির্র করে একটি স্বামী খুঁজে পেলো এবং লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে বিয়ে করলো। কিষ্ট বিয়ে টিকলো মাত্র পাচ বছর। বেচারা অনেক বেশি বয়সে আবার পি-এইচডি করতে বিশ্ষবিদ্যালয়ে ফিরে এসেছে-কিষ্তু পোস্ট্য্যাজুর্যেট চাকরির বাজারে সে অনেক জুনিয়র হয়ে যাবে।

মেয়েদের ওৰু পড়াশোনায় মন দিলে হবে না, স্য়য় মতো স্বামী পাকড়াবার জন্যে ছেলেদের সন্গে নিবিড়ডাবে মিশতে হবে ঞ্𧰨 রেদের প্রশয় দিতে হবে। প্রশ্রয় মানে, বিছানায় যেতে আপত্তি করা ছৃৃধ না।
 এনেছে। আজকাল চট করে বার-এ রিট্যু মদ্যপান করে তারপরেই রাত্রে বিছানায়
 চায়। কারণ সিফিলিস, গানোরিয়ীরর চট করে চিকিৎসা হয়। (এদেশে ঠাঁট্টা করে বলে ‘চিকেন’), কিত্টু হারপিস বলে একট৷ অসুখ হলে সারাজীবন ভুগত্ত হয়। খুব বড় ধরনের অসুখ হয়, यৌনাজে প্রচণ যস্বণাাদায়ক ফোঙ্কা হয়। নতুন আসরে নেমেছে এইডস্-এটা হলে এক বছর পরমায়ু। এখানে এই রোগটা কুষ্ঠ রোগের মতন, नোকে ভীষণ ভয় পায়।

প্রণব আমার একটা ডুল ভেঙে দিলো, "দাম্পত্য সম্পর্কচ্ছেদের সময় মানুষের शুব কষ্ঠ হয়। ধরো প্চচ বছর আগে ডুমি বিয়ে করেছে। আর তোমার বাইরে রঙ্ষিতা আছছ। স্যরি, এদেশে রক্ষিতা হয় না, বাক্ধবী আছে। তার সজ্গে তোমার শারীরিক সম্পক্ক রয়েছে। স্ত্রীকে ছেড়ে তোমার আবার বিবাহ করার ইচ্ছ হলো। ঢুমি নিজেই অন্যায় করছ্থ, তবু বিচ্ছেদের মুহৃর্তে তোমার দুঃথ হবে। তুমি এবং जোমার স্তী দু'জনেই ঘুটবে সাইকোথেরাপিস্ট-এর কাছেঅনেকটা আমাদের দেশে তুরুদেবের কাছে যাওয়ার মতন। সাইকিয়ার্রিস্ট এই ইনডাস্ট্রিয়াল সমাজে হাই-প্রিস্ট হয়ে উঠেছে।"

ডাইভোস；চলাকালীন মননম এ－সমাজে ভীষণ মুষড়ে পড়ে，যদিও ঘরে ঘরে ডাইভোর্স চল飞：।｜প্রণব দেখেছে，বড় বড় অধ্যাপক ডাইভোর্সের মন্র্রণার সময় গবেষণার কাজ করেন না। পি－এইচ－ডি ছাত্র－ছা্রীদের বক্ৃতা দিতে বললে তারা খুব খারাপ করে। লোকে অবশ্য সহানুভুতি দেখায়। বলে，ওমুক এখন খুব খারাপ ডাইভোর্সের মধ্য দিয়ে রলেছে। ওরা এটাকে সাময়িক শারীরিক অসুস্থতার মতন ধরে নেয়। সেই অনুযায়ী ন্য়াদাক্ষিণ্য দেখায় এই আশায় যে，তুমি দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে আবার কাজেকর্ম মন দেবে।

ডাইডোর্সের ভয় গে：টা স মাজকেই সারাদ্বণ একটা মানসিক অনিশ্চয়তার মধ্যে রেথেছে বলাঢl বোখ হয় צযৌক্তিক হবে না। মানুষ জানে，ঘর ভাঙলে आবার দাম্পত্যসম্পর্ক তৈরির ऊন্যে নিজের শরীরটা সারাা্ষণ আকর্ষণীয় রাখতে হবে। বিষয়সম্পত্তির হিসেবে সারাক্ষণ নজর দিতে হবে।

প্রতি স্টেটে ডাইভোর্সের আইন আলাদা। বেশির ভাগ রাজ্ঞে আইন—কোো লিথিত বাবস্গা না থাকন্লে সমষ্ত সম্পতি দু＇ভাগ হবে। ডাইভোর্স মানেই মোচা খরচের ধান্ষায় পড়।＂মর্রু করো দশ বছরের বিয়ে। বিয়ের পর বাড়ি কিনেছে। বাড়ির দাম এথন（কো়ু লাv ডলার। এর থেকে ব্যাক্কর দেনা－দশ হাজার ডলার। সেটা বাদ্রীta র্প্পদ দুভাগ হয়ে যাবে।＂



অनেকসময় স্বামীর তুলনার্মs আমেরিকান বউয়ের বেশি কর্মদদ্巾তা বা কোয়ানিফিকেশন থাকে না। প্রণব্ব তার এক ছাব্রীর কथা বললো।তার বয়স এখন ঋটত্রিশ，নতুন পড়ত্ এসেছে। এর বিয়ে হয় বাইশ বছর বয়সে，স্বামীর বয়স Јখন চব্পিশ। দু＇জনেই প্রেমে গদগদ। স্বামী মেডিক্যাল স্রুলের ছাত্র। মেয়েটি ছ বছর চাকরি করে পড়ায়া স্বামীর ভরণপোষণ করেছে，ডাক্তারি ডিখ্রি পাবার ম্বপ্ন সফল হয়েছে। স্বামী এখন সুপ্রতিষ্ঠিত－তাঁর এখন কমবয়সী গার্ন उ্রেন্ড অনেক। স্বামী তাকে ছেড়ে দিয্রেছ্লে। চপ্রিশ বছর বয়সে তিনি পচচিশ বছরের এক মেয়েকে নিয়ে সারাঙ্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আটত্রিশ বছরে ডাইভোর্সড হয়ে ম্যয়েটির কী দুরবস্থ। । তেমন কোনো স্কিল নেই，অনেক বছর চাকরির অভিজ্ঞো লেই। স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া থোরপোথের টাকায় সে আবার কলেজে পড়তে এসেছে।

চম্মিশোও্র বিবাহ－বিচ্চেদে মেয়েদের দুর্গতির ছবি এদেশে ক্রমশশই স্পা্ট ২ハ়ে উঠেছে। বেশির ভাগ সম＜্যে স্বামীর বাক্ধবী থাকে। ত্ট্রীকে ফেলে দিয়ে কমবয়সী মেয়ে নিয়ে ঘুরতে－ঘুরতে শেষ পর্যত্ত ডাইতোর্স হলো। দু তিন বছছরের ম！্যা ধাকা সামলে নিচ্চে পুরুষরা，তাদর রোজগার আবার বাড়তে তরু করছে।


কিষ্তু মেয়েরা শে－তিমিরে সে－তিমিরে।
প্রণবরা একেই বলে—দ্রারিদ্র্যর মহিনাকরণ’ বা ফ্যামিনিনাইজেশন অফ পভার্টি। পঁয়্রিশ বছুরে নতুন স্বামী পাওয়া খুব শক্ত। বश্ ডাইভোডড মহিলা দেখা যায় আমেরিকান সমাজে，যাঁরা দ্বিতীয়ববার স্বামী জোগাড় করেত পারেননি।
＂তাহলে উপায়？＂আমার মঙ্ত্য ওুনে প্রণব হাসলো！
একটা আশার কথা শোনা গেল্নো，＂এদেশে বলে，পনেরো বছর পেরিয়ে গেলে বিয়ে সহজে ভাঙে না। যদিও তিরিশ বছরের বিয়ে ভাঙতেও আমি দেখেছ।
＂বে－বিয়েওুেো টিকে যায় সেখানে স্বামী অত্তন্নিহিত মানসিক শক্তির প্ররিচয় পাওয়া যায়। সুযোগ পেয়েও এরা পিছলে পড়ে না，বিয়ের বাইরে চটপট দেহসম্পর্ক স্থাপনের জন্যে এরা উদ্গ্রীব হয় না। এদের কেউ－কেউ বলে，একটা মানুষকে সারাজীবন ধরে খুঁজে পাওয়া，বারবার খুঁজে পাওয়ার মধ্যে যে আনন্দ आছে তা তুলনাशীন।＂

প্র্যাত মনস্তাত্বিক কার্ল রজার্স তাঁর পঞ্চাশ ব্ররের বিবাহোৎসবের পর চমеকার একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন，কী কद্দ্রে
 পাচ বছর অন্তর আমি আবিষ্কার করি
 পরিবর্তনশীল। অথচ হৃদয়েরর অনুপ্রেরণা আসছে।＇মনে পড়ে র্বীন্দ্রনাথের লাইন？＇পুরানো জানিয়া চেও না আমারে আধেক আঁখির কেণে।

প্রণব বললো，＂আমাদের দেশে বিয়েটা সামাজিক কনন্টোলের অঙ আর এদেশে বিয্যের বাপারটা ভীষণ রোমান্টিক। স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের কাছে প্রত্যাশা ভীষণ রোমাত্টিক－母্氏ী ভাবে আমার স্বামী আমাকে সারাঙ্巾ণ ইমোশনাল বল যোগাবেন，মিষ্টি কथা বলবেন，রোমাল্টিক থাকবেন। প্রেমের সময় মনে থাকে না সারাজীবন ফায়ারপ্লেসের ধারে বসে কবিতা পড়া যায় না।＂

তাই কোনো ছা্রী যখন বলে，বিয়ের পর থেকে স্বামী ন্ত্রী একই সজে বড় रচ্ছে না—গ্রোয়িং দুগেদার না হয়ে গ্রোয়িং অ্যাপাঁ্ট হচ্ছে তথনই প্রণব আন্দাজ করে বিয়েটট দীর্ঘস্ছায়ী হবে না।＂যাদের বিশ－বাইশ বছর বয়সেে খুব সুখী দম্পপ্তি মনে হচ্ছে অদের ওপর নজর রাদ্যে，নেঁজ নাও পনেরো বছর পরে জীবনটা কোনদিকে মোড় নিলো। চব্বিশ বছর বয়সের সুখ আটত্রিশ বছর বয়সে বিচ্ছেদের বিষ হয়ে দাঁড়ালো। কয়েক বছরের মধ্যে বিয়ে ঢেঙে যাবার সজাবনা এ－দেশে অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।＂
＂বিয়ে ভাঙবার একটা কারণ，বিবাহবন্ধনের বাইরে শারীরিক সম্পর্ক স্থীপনের চাপ সব সময় রয়েছে এই সমাজে। যতই গালাগালি দেওয়া যাক， প্রতিষ্ঠিত পুরুষ ও সু্রী মহিলাদ্রের বিবাহ－অতিরিক্ত দেহসংসর্গের সুযোগ সর্বদাই রয়েছে এদেশে। মেয়েদের যদি আমাদের সমাজের মতন জবুথু বুড়ি করে বাড়িতে রেখে দেওয়া যায় তাহলে তাদের সুযোগ হবে না，কিস্তু পুরুষ্রা সুযোগ পাবে তাদের কাজকর্ম্মে মাধ্যমে। সুতরাং এদেশে বিয়েটাকে অটুট রাখতে হলে সামাজিক চাপ থেকে অন্তর্নিহিত মানসিক সম্পর্কের বন্ধন বেশি প্রয়োজন।＂

ডাইভোর্সের অভিশাপের মধ্যে যেসব ছেলেমেয়ে বড় হয়ে ওঠে তাদের মানসিকতা সম্বক্ধে প্রণব কিছু থ্থাজখবর করেছে। সে যা বললো，তা বেশ চিত্তার ব্যাপার।＂এদেশে দেখবে বাইশ－চব্বিশ বছরে অনেক ছেলে－মেয়ে বলবে， আমার বাবা－মায়ের ডাইভোর্স হয়েছিল，ঢার জন্যে জীবনে অনেক দুঃখ ！পর্যেছ্ছি আমি আমার ছেলেমেয়েদের এই বিপদ্ ক্রিছুতেই ফেলবো না।＂কিস্তু সবচেয়ে যা দুঃখের，এক প্রজন্নের বৈবাহিক স্রe্কিংয়ত বণশগত বিষ্ের মতন পরবর্তী প্রজন্মকে একই দোষে দূ⿺廴⿻肀二 করে గুষ্রে।

 তুমি নিজেই কী করে বসলে অ জ্ふুনো না। অচেতন মনে তুমি ডাইভোর্স করা নাবা অথবা মাকে নিজের মডেল করে বসে আছে। কাউকে কবিতা－টবিতা বলে， গানটান ওনিয়ে，ওয়াইন খাইয়ে，গালে ূুমু খাইয়ে সঙ দেওয়া এক জিনিস আর बারও সর্গে পাঁচ বছর ঘর করা আর এক জিনিস। প্রেমের সময় তুমি বার－বার বললে，ডাইভোর্স তুমি অপছ্দ করো，কিষ্ট বিয্যের পর খর করতে গিয়ে দেখলে অমুক হচ্ছে না，তমুক হচ্ছে না। তারপর একদিন বাইরে চাপ্গ পো়ে কারও সজ্গে ওয়ে এলে। সোজা বাংনায়，ডাইভোর্সড বাবা－মায়ের বিবাহিছ জীবনে ৬ইলোর্স হ্বার সস্ভাবনা অন্যের তুলনা！ম্রন্রক বেশি।＂
 মাধ্যমে বিয়ে করে আনে তাদের কথা উঠলে।। প্রণবের মতে，ভারতীয় โイল্যেওুলো বেশি টেকে এইজন্যে মে মেয়েদের সহাশক্তি অসীম। ডেটিং－এর প্র্িত্যোিিতায় ভারতীয়রা প্রায়ই আশানুরূপ ফল করতে পারে না এইজন্যে যে ルাদর এ－বিষয়ে কোেো জ্ঞান নেই। একজন মেয়েকে কি করে উইক－এતে সময় คাটানোর জন্যে নেম্ত্ন করতে হয় তই জানে না ভারতীয় ছেলেরা। তারপর י্lদ বা কেনো কোনো মেয়ে বেরলো，কিছুষণ পরেই বাপারটা কেমন

অস্ধঙ্তিকর হয়ে দাঁড়ায় ！বাঙালি ছেলেরা তো একবার দু’বার ডেটিং করলেইই প্রেমে পড়ে যায়। এদেশের ছেলেরা অথবা ম্মেয়েরা এত সহজে প্রেমে পড়ে না।

প্রণব জানালো，বোশরভাগ ভারতীয় ছেনেইই ডোিং সংস্কৃতিতে বার্থ—জবুথবু মেরে যায়। তার ওপর ভারতীয়রা তো শাদা মেয়ে ছাড়া প্রেম করে না，কাল্না মেয়েদের দিকে কোনো নজর নেই। শাদা মেয়ে যখন হাতছাড়া হয়ে যায় তখন হুট করে দেশে গিয়ে একটি দেশিম্মেয়ে বিয়ে করে আনে।

প্রণব তার একজন ছাত্রের কথা বললো। মোটমুটি ভাল ছাত্র，ব্যাডমিনট্ন থেলে，কিষ্ঠু ইংরিজী উচ্চারণে দোষ，মেয়েদের সন্গে বাবহারে একদু অপা৷ সে শিকাগোয় ডেটিং করলো，কিষ্ঠু তেমন ভাল ফল হলো না！মে শাদা মেয়েদের তার মনে ধরেছিল্ল তারা ওকে পছ্দ করেনি，আর যারা ওকে পছন্দ করেছিল্ন তদের জন্যে তেমন আকর্ষণ বোধ করেনি। এক কথায়，আমেরিকান মেয়েদের মনোরজ্জনে সে সফল্ন হয়নি।

তারপর একদিন সে কলকাতায় গিয়ে ওননো এক ডাক্তার মেয়ে রয়েছে। ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম－বি－বি－এসসপাশ করেছে। খুব উৎসাহী হয়ে সে বিয়ের প্রস্তাব নিলো এবং একবার মা（6）ম্মেলামেশা করে বিয়ে করে





স্বামী দেবতা এখন বার－এ বসস মদ ঘায়，আর দুঃখ করে，＂আমার ד্ত্রী না হলো এদেশি না হলো ও－দেশি！সে ঘরে বসে থাকে，আমাকেই রোজগার করতে र比！＂

প্রদুর মদ গিলে মাতাল হয়ে সে সন্ধেবেলায় বাড়ি ফেরে－বউ এখন খুব কষ্大ের মধ্যে আছে।

আমি বললাম，দুদিিন আগে আমি এখানে বড়－হয়ে－ওঠা একটি বাঙালি মেয়েকে দেখলাম গ্রীনকার্ডের জোরে কলকাত থেকে ডাক্তার স্বামী ইমপোত করেছে। সদ্য বিয়ে হয়েছে，দেてে ঘুব সুখী বলে মনে হলো।
＂丹ীরে শংকরদা，چীরে। এদেশের পরিবেশে মানুষ হয়ে ঐ্রককম বিয়েতে কতটা সুখ পাওয়া যাবে，এবং সেই সুখ কতটা স্থায়ী হবে তা ঝট করে বলা যায় না। কয়েক বছর পরে রেঁজখবর করবেন－বাইশ বহরে यা সুখ বলে মনে হচ্চে আটাশ বছরে তা কী হবে ত এদেশে কেঊ জানে না।＂

এদেশে বড়－ইয়ে－ও力া ভারতীয় মেয্যেদের স্বামী নির্বাচন সম্পর্কে কथা উঠলো। প্রণব বললো，ভারতীয় মেয়েদের পক্ষে আমেরিকান স্বামী জোগাড়

করা શুব শক্ত নয়। কিন্তু প্রণব এদেশে বেসব ভারতীয় ছাত্রী দেখেছে তাদের বেশিরভাগের মধ্যৌ ভারতীয় পুরুষ সম্পর্কে এক্টু স্পেশাল টান আছে—ভারতীয় পেলে তারা আর কাউকে বিয়ে করবে না।

যারা এদেশে বড় হয্যে আমেরিকান স্বামী নির্বাচন করছে, তদের সম্বক্ধে প্রণব বললো, বাড়িতে বাবা-মা সেক্ষেত্রে খুব কষ্ট পায়। বিশেষ করে মেয়ের ল্শেত্রে, ছেলের ক্কেত্রে অতোটা নয়।

এর কারণ কি জানতে চাইলে, সমজতর্েে অধ্যাপক আবার হো হো করে হেসে উঠলো। "সেই পুরন্নে ভারতীয় সমজের দু’রকম মুন্যবোধ। ছেলে কোথও একদু ফদ্রড়ি করে এলে উডিয়ে দেওয়া যায়, কিচ্ট মেয়ে ফক্লুড়ি করলে তার তো বিয়ে দেয়া যাবে না। আমদের দেশে ছেলেদের তো সতীত্ব চাওয়া হয় না, মেয়েদের সতীఫ্ম চাওয়া হয়। ছেলেরা বিয়ের আগে একদু ফক্ৰড়ি করলো বিয়ে দেওয়া যায়, মেয়েরা বিয়ের আগে একটু ফক্ূড়ি করলে বিয়ে দেওয়া যায় ना।"

দাম্পত্য সম্পক্ক সম্বন্ধে সোসিওলজির অধ্যাপকের সন্গে কথাবার্তা বলে আমার মনাঁ খারাপ হয়ে গিয়েছে। যে-দেূেবে সারিবারিক জীবনে এনো অনিশ্চয়তা, সম্পক্ক মেখাে এতো לুনকোর্ত্র কর্মयজ্ভ সফল হয়ে কেমন
 বড়-হয়ে-ওঠ শক্তিমানদের হান্রে Aীষসংসারের দায়িত্ব দেওয়াটা মানব সমাজের পক্ষে নিরাপদ কি নার

প্রণব প্রথমে কোেো উত্তর দ্দিতে চাইলো না। তারপর ভেবেচিন্তে বললো, "আগাপী কয়েক বহরে আমাদের নিজেদের দেশে কী হয় আগে তাই ভাবুন। यদি অর্থনৈতিক অনস্থার কিচুটা উন্নতি হয়, তাহলে নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে ধিরাট পরিবর্তন অ: পবেই। মেয়েরা যদি কাজে বেরোয় তাহলে তারা বদলাবেই। এবং একবার এই পরিবর্তন শুরু হনে সমস্ত দেশে নীরব এক বিপ্লব ঘটে যাবে। (aায়রা যখন অর্থনৈতিকভাবে অতটা পরনির্ভরশীল থাকবে না তখন সমস্ত প্রুরমষমাজের ন্রোজটটই পাল্টে যাবে।"
"ডুমি বলছে? মেয়েরা স্বধীীন হলে আমাদের সমাজ্জ উৎপাদকতা াড়েব?"
"অমি ঠিক উল্টো বলতে চাইছি শংকরদা। আমাদের শিল্র বাণিজ্য বাড়লেই, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হলেই দলে দলে মেয়ে কলে-কারখানায় ৩ীফলে কাজ করতে বেরুবে। আমাদের দেশে মেয়েরা এখন গামে চাষ-আবাদে ।.সতত-খামারে খেটে মরছে, কিস্তু স্বামী তকে কাচা পয়সস দিচ্ছে না। শহরে


স্বামী তাড়িয়ে দিলে সোনাগাছিতে যায় না। গরীব মেয়েরা, নিরক্ষর মেয়েরা সোনাগাছিতে যায় কারণ তাদের পয়সার মদত নেই। যে-মেয়েরা নিজের রোজগার থাকবে, একটা চাকরি থাকবে তার স্বাধীনতাবোধ অনাযকম হবে। এদের সংথ্যা অনেক হলে সারা সমাজের সেজুয়াল আচরণ পান্টে যাবে। জাপানে যেমন হয্রেছে। সত্যিকারের স্বধীীতা তখনই আসবে যখন আমরা বলতে পারবো—তুমি মনুষ। ঢুমি আমাকে ভালবাসো নিজে ভালবাসছে বলে—যেহেছু আমি পয়সা দিচ্চি, আমি রোজগার কর্ছি, আমি তোমার স্বামী বলে ভালবাসছো না। এটl যখন হবে তঘন সারা জাতটার ভোল পান্টে যাবে, শ‘করদা। পৃথিবীতে সব দেশে যা হয়েছে তার থেকে আমরা আলাদা থাকবো কী করে?"

মনটা বেশ খারাপ। স্বদেশ ও বিদেশের ডবিষ্যৎ সম্বক্ধে সোসিওলজির বিশ্ষবি্যাত অধ্যাপক প্রণব চ্যাটার্জি যেসব ভবিষ্য্যাগী করেছে ত৷ আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। দিবোন্দুনিকেতনে একটা ঘরে বলে অনেকক্শণ চিও্জ করেও কোথায় থই পাচ্ছি না। এই আমার রোগ বলঢে ধৃৃৃরন। আড়াই সপ্তাহের জন্য বিদেশে এসে সবরকম দুংঘ কষ্ঠ ডুলে না


 মানুব্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিক্তা বেড়েই চনেছে।

ভোগ ও আশ্র্যের তুঙ্গে উঠেও মানুষ নিজের ঘর-সংসার ভাঙবার নেশায় মষ্ঠ হয়ে যখন অনিশ্চয়তকে ডেকে আনে তখন তাদের কর্মজীবনে সাফন্য কী মून्यारीन হয়ে ৫टठ ना?

आমি ভাবছিলাম, একাকিত্ডের বিষে জর্জরিত হয়েও মার্কিন ভৃখণ্তের মানুষদের কেন চৈতন্যের উদয় হয় না ? চৈত্য তো দূরের কথা, সমাজতত্ֶববিদরা উল্টে ভয় দেখাচ্ছেন এই হাওয়া তোমাদের দেলেও প্পৗঁলো বলে। তোমাদের ঘর-সংসারও নবজা্রত ব্যক্তি-স্বাত্্ট্যের আাওনে এবং কামদেবেরে প্রকোপে ছারখার হয়ে যাবে। সুথের সংসার বলতে এথন আমরা यা বুঝি তা কোথাও থাকবে না।

## m

ঘরের আলোঢা হঠাৎ জ্রলে উঠলো। দিবেেন্দুজননী শাম্ডি ভট্টাচার্য ঘরে প্রবেশ করলেন। "একি বাবা ! ரপপাপ ঘর অন্ধকার করে বসে আছে, আর আমি পুজ্জে থেকে উঠেই তোমার ন্থেজ করহি।"

প্রবীণা মাসিমা এই সুদুর প্রবাসে একেবারে খাঁটি বাঙালি বিধবার জীবনयাপন করজ্নে। কাপড় কেচে তারে ওকোতে দেওমা থেকে আরষ্ভ করে পুজ্জার ফুল তোলা পর্যত্ত কোথাও কোনো ব্যত্ক্রিম নেই।

মাসিমা খূব কম কथা বনেন, কিস্টু সারাহ্ষণ মানুষকে আশীর্বাদ করেন, বেঁচে থাকে, ঢালো থাকো, সুখের সংসার হোক। সেই ছোটবেলায় বিধবা হয়েছিলেন, তারপর কষ্ঠ করে ছেলেদের মননষ করেছেন। একটি ছেলে সৈনাবাহিনীতত ছিল, সেथনে কর্তব্যরত অবস্থায় নিথ্থাজ। সেই দুঃথ ভুল্লবার জন্যে এই র্রিভল্যাভ,


মাসিমাকে आমার উদ্বেগের কথ্থ কিঘ্দ্দেলিলাম। মাসিমা ওনলেন, কিত্তু

 নতুন কোন মুক্তির পথ খুঁজে বর্র্রেরেরে নেবে।"
"এরা শরীরের শিদে নিয়ে সীরাদ্ষণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে নেই, আপনি বলছেন ?"
মাসিমা হহ-হৈ করে ঘুরে বেড়ান না, সারাক্ষণ খবরের কাগজে খুন জখম বিবাহবিচ্ছেদের রিপোঁ্ট পড়ে নিজের দুশ্চিচ্তা বাড়ান না। কিত্ত পাড়ার মেয়েদের সন্গে তাঁর যোগাযোগ আছে তাঁদের সুখদুঃখের থবরাখবর রাখেন।

মাসিমা বললেন, "মানুষ সব দেশেই এক গো-আগে বুঝডুম না, এখন নিজের চোথে দেখে বিশ্পাস হলো। কিছু গেলে দুঃথ, কিচ্ম এলে সুখ, কিছু গড়লে আনন্দ, কিছ্হ ডাঙলে কষ্ট-Gা টালিগজ্রেও দেথেছি, এখানেও দেখছি বাবা।"

মাসিমা বললেন, "কে বলে এদেশে সংসার বলে কিছ্ম থাকবে না? आমি এাদশে হীরের ఫুকরো বিদেশি বউমা দেখ্ি। এদের সন্গে কথা বনে তো মনে ২য় না, এরা ঘর ভাঙতে এসেছে। ডুমি অমলের জার্মান বউ, অল্ঞনের आমারিকান বউ এবটু দেথে যাও বাবা, মনে শাব্তি পাবে।"

অমল গাগूলী এथाনে অনেকদিন আছ్ছ। বিथ্যাত ক্রিযল্যাভ নিউম্যাট্ক (.সাম্পানিভ্ভ এরোপ্রেনের মম্ত্রাশ তৈরির ডিভিশনে দায়িত্রপুর্ণ কাজ করেন। এঁর ओার মাসিমা-অভ্তপ্রাণ। প্রতিদিন ণ্থেজখবর নেন।

এই বউমার নামটি আমার খাতায় লিখে নিতে ডুল করেছিলাম। পরে র্রজেশ পাকড়াশির কাহছ জোগাড় করেছি-এরননা।

মাসিমা বললেন. "এই মেয়েটির তুলনা হয় না। রোজ কিছু না কিছু খাবার তৈরি করে ফোন করবে, আমাকে বোঝাবে, এতে কোনরকম আমিষের সংস্পশ্ নেই, আমি নাকি নিশ্চিণ্ডে থেতে পারি। এরনা সময় পেলেই চলে আসবে আমার সন্গে গল্প করতে। আর দিব্যেন্দু-সুমিত্রা যখন কোনো কাজে ক্রিযল্যাজ্ের বাইরে গেলো তখ্ন তো কথাই নেই। গাড়ি হাঁকিয়ে এরনা চনে আসবে আমাদের বাড়িতে নাইট ডিউটি দিতে। সারারাত থাকবে। কত কথা বলবে। একদিন নয়-রাতের পর রাত।"

মাসিমা, আমি ও সুমিত্রা তো শেষ পর্য্য এরননা গাসুলীর বাড়িতে চড়াও হলাম। এরনা তথন স্কার্টের ওপর অ্যাপ্রন পরে বাগানে পাখিদের ঘাওয়াবার ব্যবস্থ করছিলেন। শাওড়ি এসেছ্নে ওনে হৈ-ৃৈ করে ছুটে এলেন।

এরনা বিনা নোঢিশে বিরাট পেসট্রির প্নেট সামনে হাজির করলেন। বললেন, "কোনো কথা ওনছি না, খেতেই হবে।এখন যত পারো খেয়ে নাও, দেশে গিয়ে উপোস করো"
"এই হচ্ছে এরনা, মখন খাওয়াবে বলোে ৷েন খাওয়াবেই," মত্তব্য করলেন সুমিত্রা।

 দিয়েছে। উনি থাকতেন বিষ্ষ্চাচলে মা আনন্দময়ীর আআ্রমে।"
"দিস आনন্দময়ী ইজ এ রিমার্কেবল পার্সন। आমি যেবার প্রথম ভারতবর্বে শাঔড়িকে দেখতে গেলাম, অমন তার আগে আমাকে শিথিত্যেছিন কেমন করে প্রণাম করতে হয়। কিত্ট আমি হাত বাড়ালেই বিষবা শাঙড়ি ভয় পের্যে সরে গেলেন আমার স্পর্শ এড়াতে। কিত্ত একাু পরেই আনন্দময়ী মা আমাকে বালা এবং শাড়ি উপহার দিলেন।" সেই বালাটি এঘনও এরনার মুন্যবান সম্পত্তি।

এরনার বাড়িতে পোষা বেড়াল রয়েছে। বললেন, "তুমি জেনে সুখী হবে, এখন ‘পেট’ হিসেবে বেড়ালের জনপ্রিয়তা কুকুরের থেকে বেশী, অন্তত आহেরিকায়। অবশ্য অनেক পরিবার দুটি ‘ছেলেপুলে’ চায়-একটি কুকুর, একটি বেড়াল।" এরনার বাড়িতে একটি অতিবৃদ্ধ হলোবেড়াল রয়েছে-যমের দোরে কাঁটা দিয়ে যার বয়স आঠারে। অথচ বইতে দেখবেন, বেড়াল শোলো বছরের বেশী ধাঁচে না।

এরনা গাসুলী প্রায়ই শত শত ডলারের খাবার কেনেন পাখিদের খাওয়াবার

জন্যে। এরা তাঁর বাগানে নিত্য অতিথি—প্রচুর ছবি তোলেন এদের। পাখিদের খাওয়ানোর রেওয়াজ আছে এদেশে—কিক্তু শীতকালে অনেকেই তাদের কथা ভুলে যান। তাই এরনা গাক্লুল্লী শীতকালে গাছে－গাছে পক্ষী－ফিডার ঝুলিয়ে দেন এবং তাতে ভর্তি থাকে নানা খাবার।

এরনা বললেন，＂এখানে বেড়াল অনেক সুশিক্ষিত। তারা বাথরুম যাবার তাগিদ হনে কাঁদে। এমন বেড়ালও আছে যারা বাথরুমের ফ্য্যাশ টেনে দেয়！＂

এরনা বললেন，＂ভারতবর্ষে ঘাবারের কষ্ট আছে—অথচ এখানে এরো খাবার，আমার মন খারাপ হয়ে যায়। জার্মান－যুদ্ধের সময় খাবারের কষ্ট কাকে বলে তা আমার জানা হয়ে গিয়েছে। ওঃ সেসব দিন যা গিয়েছে।＂

এরনার মনে দ্বিতীয় বিশ্ধযুদ্ধের স্মৃতি এখনও অমলিন রয়েছে। তখন ఆঁর ঠাকুমার বয়স পঁচাশির ওপর। সাইরেন বাজলেই এয়ার রেড শেলটারে ছুটে যেতে হতো। কেউ বসতে পাবে না সেখানে। সবাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।
＂যুদ্ধ শেय হলো। আমার ভালো লাগলো না। দেশ থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে মনটা ছটফ্ট করতে লাগল্লো। চলে এলাম ল্মল্ডনে।＂

সেখানে এক হাসপাতালে কাজ করতেন প্রক্টী＂＂লোকে জার্মানদের খুব
 সকালবেলায় যখন একটু সামলে উঠరৃৃৃ ী্রবং বুঝলো আমি জার্মান，অমনি রেগেমেগে বলে উঠলো，তোমরা હ্ৰু 冋নিতে ফিরে যাও।＂

এসবে মন খারাপ করতে ব্রে，শংকর। সবসময় ফাইটব্যাক করতে হয়। আমরা সঙ্গে－সঙ্গে উত্তর দিতাম，ফিরে গেলে তোমদের হাসপাতালগুলো তো বম্ধ হয়ে যাবে। কে তোমাদের দেখবে？＂

এই লম্ডনেই এক বাঙ্ধবীর মাধ্যমে অমল গাল্গুলীর সঙ্গ এরনার আলাপ， অমল তখন লন্ডনে পি－এইচ－ডি করছে।

এরনা বললেন，＂আমার বাবা প্রায়ই সাবধান করে দিতেন，বিয়েটা খুব কঠিন কাজ। পরামর্শ দিতেন，নিজের জাতের মধ্যে বিয়ে কোরো，তার বাইরে বিয়ে করতে চাও যদি তাহলে তোমাকে ফাইট－আউট করতে হবে। আমি অমলকে বিয়ে করে সুখী হয়েছি।＂
＂অমরের স⿰丬夕ে আমি ভারতবর্ষে গিয়েছি। খুব ভাল লেগেছে। অমল এসেছে আমেরিকায়। আমি এসেছি। ও আরেরিকান নাগরিকত্ব নিয়়ছে চাকরির Forরাপক্তার জন্যে। আমি নিইনি।＂

এরনা বললেন，＂অমলের চাকরির মেয়াদ শেষ হোক，তারপর কোথায় （শষজীবন কাটানো যাবে ঠিক হবে। ভারতবর্ষে তোমাদের নানা সমস্যা আছে， ｜及র্তু বিপ্যাস করো এদেশের তুলনায় ভারতবর্ষ অনেক বেশী ইনটারেষ্টিং। আমি

কলকাতায় রাস্তায়-রাস্ডায় ঘুরে বেড়িয়েছি অন্নে দুঃথ-দারিদ্র্য নিজের চোথে দেখেছি-তবু বনবো ভারতীয় দৈনাকে আমেরিকান দৈন্যের মতন দেখায় না। বিষ্ধ্যাচলে হাঁটতে-হাঁতে আমি অনেক পাখি দেথেছি-আকাশ, নদী, পর্বত আমাকে টেনেছে। মনে হয়েছে আমি ঈপ্বরের অনেক কাছাকাছি চনে এসেছি। আমি বিধবা শাঙড়ির সদেে নৌকো চড়ে নদীতে ঘুরেছি-আমর অশাণ্ত শরীর এđং মন শাণ্ত হয়ে গিয়েছে। आমি কখনও এতো রিল্যাক্স্ড অনুভব করিনি। ভারতবর্ষের বাতাসে কিক্তু মাদকতা আছে-আমি ওখানে ফি্রে যেতে চাই। আমার শাঙড়িকে আমি ভালবেসে ফেনেছিলাম-কিত্তু তাঁকে কাছে রাখতে পারিনি। উनি পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আমি তাই ইঠ্যিয়ান মাদার থুঁজে বেড়াই। তুমি কি ভাবে, বিনা কারণে আমি দিব্যেস্দুর মায়ের কাছে ছুটে যাই ? আমি ওঁর মধ্যে চিরর্তু ভারতবর্ষকে থুঁজে পাই।"

## M




সूমিত্রা জানালেন, "অঞ্রনেব্র乡" পুত্র-পুত্রবধূর কাছে थাকেন। ওঁর নাম উর্মিনা ঘোষ। অঞ্জনের ঙ্ত্রীর নাম ক্যাথি। ওকে দেথলে আপনি আমেরিকান মেয়েদ্রে সম্ধক্ধে সমস্ত বিপ্ধাস ফিরে পাবেন। মনে হবে বাংলায় লেখা কোনো উপন্যাসের পাতা থেকে বেরিয়ে এসেছে ফুটফুটে মেয়েটা।"

ক্যাথিকে आমি ষষ্ঠ নর্থ-আমেরিকান বাঙালি সম্মেননে দেথেছি। একটি শাড়িপরা সুন্দরী মার্কিনী যুবতী সারাক্ষণ মুখবুঁজে কাজ করে চনেছে। ওঁর স্বাীীই বে সন্মেলনের সম্ভ প্রোগ্রাম ভিডিও ক্যামেরায় তুলে নেবার দায়িি্ত
 বাঙালি ছোকর। । বিনয়ী, শাত্যাব, সেবাপরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য। এইসব ছেলেরা आছে বলেই বাঙালি-সংস্কৃতি এখনও তার সমঙ্ট ঐশ্রর্य নিয়ে টিকে রয়েছে।

आমি যখন ঘোষবাড়িতে প্পৗঘলাম তখন ক্যাথি বউমা কর্মল্কেত্র থেকে ফেরেনি-সে এখানকার ব্যাংকে দায়িত্বপুর্ণ পদ্দ রয়েছে, অঞ্জনও তথন অফিসে।

বসবার ঘরে ক্যাথি বউমা কিষ্তু অনেকণুলি ছবির মধ্যে সদ উপস্থিত। ভারী পবিত্র মুখখানি। নিষ্কলক যৌবনের প্রতীক হিসেবে যদি মার্কিন দেশকে কখনও

অক্কন করতে হয় তাহলে আমি ক্যাথির মুথখানির নির্বাচন করবে।। নিষ্পাপ কিঁ্তু প্রাণপ্রাচূর্যে উছ্ছল। এই প্রাণশক্ছিই মার্কিনদেশকে তার নিজম্ব মহিমা দান করেছে। এই নবীনতাই একদিন হয়তো আমেরিকাকে অন্যতাে বিষজয় করতে সাহায্য করবে।

উর্মিলা দেবী আমাকে কয়েক মুহূর্ত্ত আপন করে নিলেন। বললেন，＂কপালে কী ছিল বাবা，শেষ বয়সে বিদেশে আসতে হলো। তবু এখানে দিবোন্দুর মা আছেন মঞ্ৰ গোস্বামীর বাবা－মা আছ্ন，আমি আছি স্থায়ীভাবে－মাঝে－মাঝে দেサा इয়＂

উর্মিলাদেবী বললেন，＂আমার ছেলে ভাল，কিষ্ু বউমার তুলনায় কিছূ নয়।＂
উর্মিলা দেবীরা পাটনার লোক। ১৯৮১ সালে বারো বহরের ছেলে এবং ছয় বছরের মেয়ে নিয়ে বিধবা হন। তারপর এক সময়ে ছেলে চলে এসেছিল বিদেশে ভগ্য সষ্ধানে। শেষে বিয়ে করলো আমেরিকান মেয়ে।＂আমার তো দুশ্চিস্তার অন্ত নেই，বুঝত্তেই পারছে। আনেরিকান মেয়ে কবে শাঔড়ির তোয়াক্ধা করেছে？＂
＂‘া বাবা তোমায় কি বলবে।，আমার ভাগ্য।ধী বিয়্যের পর থেকেই বউমা निথছে তোমাদের আমরা এখানে আনিয়ে ঐধী। আমি বিপ্পাস করিনি，ভয়－ ভয় করেছে। आমার মেয়েটা দেশ থোেধপ寸ি－এ পাশ করেছে，এম－এটা হলো ना
＂বউমা শেষ পর্যস্ত আমাকেক্গীনে আনিয়ে নিলো，বউমাকে দেvে আমার ভাল লাগলো। ইমিগ্রেশনের হা্গামা চুকিত্যে আমার মেয়ে এলো এক বছর পরে।
＂আমরা তো বাবা দেশে চেপে－－ূপে মেয়ে মানুষ করেছি। কিশ্ বউমা ননদকে রাস্তায় বেরন্নে，হাটে বাজারে যাওয়া，ব্যাংকের কাজকর্স সব শিখিয়েছে। তারপর বিয়ে দেবার জন্যে উঠ্ঠে পড়ে লেগেছে। তুমি বিপ্পাস করবে，প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে আমার বউমা আনন্দ বাজারের পাত্রী চাই－এর বিঙ্ঞাপনের উত্তর লিখেছে। তারপর নিজেই এখানকার ভারতীয়দের কাগজ ইফ্যিয়া অ্যার্রডে’ বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কী করে সম্বষ্ধ করে মেয়ের বিয়ে দিতে হয় তা আমার বউমা そ̌র্য ধরে শিথে নিয়েছে। তারপর এখানেই দেশ থেকে পাত্র आনিয়েছে বউমা। এখানে সবাইকে ডেকে হিন্দूমতে বিয়ে দিয়েছে－পুরুত ছিলেন ওই ডাক্তার র্রজেশ পাকড়াশি এবং দিবেন্দু ভট্টাচর্य। মেয়ে－জামাই সুখী হয়ে দেশে ফিরে গিয়েছে，এখন আবার এখানে জামায়ের চাকরির জন্য অসংখ্য কোম্পানিতে চিঠি লিখে যাচ্ছে আমার आমেরিকান বউমা।＂

উর্মিনা দেবী বললেন，＂আমি বাবা ইংরিজী জানি না। বউयা তিনটে কथা শিথিয়েছে－হাই，ইয়েস，নো। বউমা জিজ্sেস করে，এবদু ড্রিংক ？ইয়েস্ जর

নো? বউমা আমার কथা হাবে-জাবে বুঝতে পারে। আজকাল দু’একাটা বাংলা কথা শিছ্থেছে - এসা এসো, টেবিলে যাও।"
"বউমা আমার ভীষণ অভিমানিনী। ভাষা না জানলেও কে কি নিন্দে করহে সব বুঝতে পারে। এখন নতুন একটা কথা শিখ্যেছে "ভারি বজ্জাত’’"

উর্মিলা দেবী জানালেন, তাঁর নাতনীর বয়স भाँচ। সে কিন্তু ভাল বাংলা শিখেছে। বাবা মায়ের সঙ্গে ইংরিজীতে এবং ঠাকুরমার সজ্গে বাংলায় কথা বলে अनर्গन।
"আমি বলিনি, বউম্মা নিজ্জেই শাড়ি পরে। আমাকে নিয়ে সব জায়গায় বেড়াত্ যায়। আমার পুজোর ফুল আছে কিন্না ন্থাজ নেয়, ধূপকাঠি আছে ক্নিনা অফিস থেকে ফোন করে জেনে নেয়।"
"আমার মুষ গোমড়া করে বসে থাকার উপায় নেই। অফিস থেকে ফিরে আমার মুথে হাসি না দেখলেই চটপট ডিনার সেরে গাড়ি বার করবে। অঞ্রনকে বলবে, চলো এবদু घুরে আসি কোথাও মাকে নিয়ে, মাদারের মন ভান নেই। লেম তো নয়, সাক্ষাৎ আনন্দমযী।"

আনন্দময়ী আমি থাকতে-থাকতেই ব্যাংক-এন্বীজিকর্ম সেরে বাড়ি ফিরলো।
 যেতেই হবে।"

 নে বললো, "দেখবে এই চমৎকার পৃথিবীট ক্রমশ আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।"

মাথা নিছু করে আমি সেদিন দিব্যেন্দুষামে ফিরে এসেছি। ক্যাথি, এরনন এদের কথা বার বার মনে পড়ছে।

আর মনে পড়ছে, আমেরিকা-প্রবাসী ইহ্প লেখক আইজ্যাক সিগরের কথা। সিক্যার কিছ্রকাল আগে এক সাঙ্প্পৎকারে বলেছ্নে, যাঁরা সৃষ্টিশীল লেখক তাঁরা কোনো সাধারণ ফ্তোয়া জারি করেন না। তাঁরা কখনও দলের কথা বলেন না, তারা সব সময় একজন মানুষের কথা লেখেন। অবশ্য লেখকের সাফ্ল্যের উম্দ্রল মুহৃহ্ঠ তখনই আসে, যখন সেই একজনের কথাই বহ মানুমের কথা হয়ে अなく।

आমি নিজেকে অপরাধী মনে করছি এই মুহুর্তে। সংখ্যাতত্বের জালে আর ধরা পড়বো না, জাতের কথা, দলের কথা কখনোই বলবো না। आমি কেবল ঋুজে বেড়াবো আলাদা-আলাদা মানুষকে বিচিত্র এই মানবতীর্থে।

পরের দিন ভোরবেলায় রণজিৎ দত্ত ও ঙভা সেন পাকড়াশি এবং আরও অনেকে আসাকে বিমানবদ্দরে পোঁছে দিতে এসেছিলেন। সিরাকিউজে রাত কাটিয়ে, নিউইয়র্কের বুড়ি ঁूঁয়ে আমি এবার ফিরে যাবো ভারতবর্ষে।

শ্রীমতী ऊুভ সেন পাকড়াশি জগদ্বিখ্যাত বৈজ্যানিক। হার্ট ও হাইপারটেনশনে তার গবেষণার কথা বিশ্বের বৈঙ্গানিক মহলে স্বীকৃত। তবু সাধারণ বাঙালি মেয়ের ম্ন ওভা সরল মনে জিজ্ভেস করনেন, "আম্মরিকানদের এবং ভারতীয়দের এবার কেমন দেখলেন ?"

বলनाম, "आমেরিকানও দেখা হলো না, ভারতীয়ও দেখা হলো না—দেখলাম ক৩কণুলো ভালয়মন্দে মেশানো মানুষকে। না-দেখলে দুঃখ প্থেে যেতো"

রণজিৎ দজ্ত আড়ালে ডেকে বললেন, "আপনাকে কয়েদিনের জন্যে পাওয়া গেলো, থুব আনন্দ হলো। পেটের দায়ে ভাগ্যের সন্ধানে অজানা দেশে হাজির হয়েছি আমরা—आমদের কোনো ভুলভুটি হলে দেশের লোকদের ক্ষমা করতে বলরেন। আমাদের পাসপোঢের রঙ যাই হোক না রকন্, যে-দেশে জন্মেছিলাম
 आঁা রয়েছে এথনও।"
 প্রথম দর্শনে কাঠথোট্টা তেবেছিলাফা ব্যার ডুল জাঙনো।

রণজিৎবাবু চুপিমি বলরের্ণ্র্রু "দেশের লোকদের বলবেন, আমেরিকা গানেই কিত্ট সাফল্য নয়। এখানেও আমদ্রের সংগ্রাম অছ్, অনিশ্য়তা আছে, অপ্রাপ্তির বেদনা আছে। আর আছে নিঃসসতা-বিদেশে অচেনা মানুবের মধ্যে কখনও হারিয়ে যাই তার ঢয় আছে সারাদ্ষণ। যাতে হারিয়ে না যাই সেই জনোই आমরা বাংলায় গান ৩নি, বাংলা কবিতা পড়ি, কোধায় কোন বাঙালি আছে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াই। অনেক কিছ్ পাবার জন্যে এদেলে এনে অনেকদিন পরে । বাতে পারলাম, এদেশ যেমন দেয় তেমন অনেক কিছ্ম কেড়েও নেয়।

## M

এঁরা কারা? ত্নিসপ্তাহ আগে আমি ঢো এঁঁদর নামও জানতাম না। কিষ্ত । সষাতার কি আশর্য আশীর্বাদ-জানা দেশের নগরে নগরে আমি কত অজানা আ॥মयcে আবিষ্কার কর়লাম যাঁরা আমার আপন জন। সামান্য কিছू পাবার জন্যে

অনেককিছু দিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা।
আমার চোথে জল আসছিল। মান সম্মান রেথে কে小োক্রমে এরোপ্লেনের ভিতরে এসে বসা গেলে।

সিরাকিউজের বুড়ি ঁूঁয়ে অবশেষে নিউ ইয়র্ক। সেখনে বাংলাদেশের সদাশিব ডিপ্নোম্যাট আনোয়ার উল করিম টেধ্ুরী আমকে আা্রয় দেবার জন্যে ব্য্র হয়েছিল।

জয় ও তার শ্ত্রী মলি শ্রীघ্যই ঢাকায় ফিরে যাবে। তবু জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে আমকে বিদায় দেবার মুহৃর্তে আনোয়ার ওরফে জয় জিজ্ভেস করলো，＂কয়েকদিনের ভ্রমণে দেশটাকে কি বুঝলেন？＂

আমি মাথা দুলকে বলनাম，＂সব ভাল। কিষ্তু অ－নে－ক দু－র।＂
এয়ার ইভ্ভিয়ার বিমান যথাসময়ে আমাকে স্বদেশের সোনার মাট্তিতে পৌঁচে দিয়েছে। নম নম সুन্দরী মম জনनী জন্যূমি।

স্বগৃহের নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে আমি অনেক দুরের মানুষদের সম্পর্কে আবার ভাবতে ওুরু করেছি। আমার ইচ্ছার বিরুদ্বেই তাঁরের অনেকেই আমার মনের মধ্যে সময়ে－অসময়ে উকি মারতে ওুু করেবেব্থ্ব

প্রবাসী মানুষতুলো কেমন ？সাফল্য कী बেৃরি মধ্যে ঔদ্ধত্যের সৃষ্টি করেছে？ ছেড়ে আসা দেশ সম্বন্ধে ঢाँদের ভাবৈৰக আমার প্রিয়জনরা। এরা কি ওখু অর্থর্রুঔর্জন করেছেন，না নতूন সমাজ তাঁদদর সম্মানের আসরে বসিয়েছেন ？ মৃর্তি বসানো হয়েছে কিন্না？আরও অনেক বেশী প্রল⿰丬夕大 সম্মুখীন হতে হতো यদি আমার গর্ভধারিণী মা বেঁচে থাকতেন। কিত্তু তিনি তো কয়েক বছর আগে চলে গিয়েছেন সেই সুদূর দেশে যেখাে আমাদের সকলকেই একদিন যেতে হবে।

সুদূ প্রবাসের স্বদেশবাসীদের মনোভাব এক কথায় কিভাবে প্রকাশ করা যায় বश চিন্তা করেও যখন সদুত্তর পাচ্ছিলাম না তখন চিঠি পপলাম ক্যালিফোর্নিয়ার ন্যাপাভ্যালির এক প্রবীণ বাঙালি ডাক্তারের কাছ থেকে।শশাক মৃখার্জি এম．ডি．বহ দশক আগে এদেশের ডাক্তারি ডিত্রি পকেটে করে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন ভাগ্যসস্ধানে। বি্যাত কাইজার ফাউঙ্লেশন হাসপাতালের চোখ ও ই－এন－টি বিভাগের প্রধান তিনি।ক্য়েকটি বিথাতত বাবসায়েরও মালিকএইশশাক মুখার্জি－जঁর প্রতিষ্ঠানের তৈরি ওয়াইন হোয়াইট হাউস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেট্টের টেবিলে ব্যবহারহয়।র্রনরামেন্যাপাজ্যালিতে আমেরিকানরারাস্তাকরেদিয়েছে－আমেরিকার একমাত্র মুখার্জি অ্যাভিনিউ।

অজাতশতু মানুষ এই শশাক্ষ মুখার্জি। বয়স বোধহয় সাতের দশকে।

বিদেশিনী বিবাহ করেছ্নে। প্রবাস-জীবনের সুখ দুংখ নিয়ে ছোট্ট চিঠি লিখেছেন। বহ বছর ধরে প্রবাসের আনন্দ-বেদনা দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে তিলে তিলে উপলক্ধি না করলে এমন চিঠি লেখা যায় না। শাশাক্ক মুখার্জিই আমার কাছে এই মুহুর্তে প্রবাস-জীবনের সিম্বল।

বয়োবৃদ্ধ শশাক্ক মুথার্জি লিথেছেন : "উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাঙালি আমরা—উম্জয়িনীর যক্কের মতন আমরা অভিশপু না হলেও আমরা স্ব-ইচ্ছায় এই প্রবাস জীবন স্বয়ম্বর রূপে বরণ করে নিয়েছি। আমরা মাহ్-অসন থেকে বহ্দুর চলে এসেছি। শৈশবের শিশির সিক্ত ফুলের ওুচ ত্ক ছিন্নপন্রের মতন পিছনে আমরা ফেনে এসেছি। বরণ করে নিয়েছি আমাদের এই প্রবাস জীবন প্রথর ম্্যাহেন কর্মক্ষে।
"এই নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা স্ক্য় করেছি অনেক কিছু। সাংসারিক, আর্থিক উন্নতি করেছি। প্রবাসজীবনকে বেশ কিছ্টা সার্থকও করে তুলেছি। কিন্তু ज সর্ডেও, আমার মনে হয় আমদের মানসিক ও আধ্যাখ্টিক শাস্তি অপরিপুর্ণ। आমাদের মনের গহন কোণে বেশ বিরাট কিছুচা ল্যে নেই।
" গছ, বাতাস আছছ, এখানও ফুল ফোটে র্ন ওঠে, সুর্যাশ্ হয়, একের পর


 आমাদ্র জীবনে এখানে হয় न।।
"ভোরবেলাকার সানাইয়ের সুরের ভৈরবী আলাপ মাঝে-মাঝে মনে পড়লে
 \{^ধুরার মতন আমরা ধ্যানম:্ন হয়ে স্ৰ্ধভাবে বিধাতা-পুরুষের বিচার সহন করি। ৷।.न আকুলতা জগে, হয়ত বা আমার অনাদূত মঞ্জরীর অজানিত আগাছার মতন งাগ্যের পায়ে নামহীন, সभীহীন।
"বিশিষ্ট সুন্দর এই দেশ-এদেশে রুদ্র্র-বৈশাখের আবির্ভাবহয়। কিস্তু তাপক্রিষ্ট ! ৭শাৰের আকাশে দিন্নের চিত জুলে ওঠে না। তরল-অনল এখান অম্বরতল
 (1)!, চৌ্যে থাকে না।
"‘র্ষা এখানেও আসে। কিদ্ব জৈৈৈষ্ঠ মাসে ঈশান কোণ থেকে তুরু-勺ুু মেঘ " 1 जબ-গরজি গর্জন করে ওঠঠ না। এথানকার घন বরষার উত্তাল তুমুল ছদ্দ
 .11
"এখানকার ধরায় বসন্ত তার নবপষ্মব পুলকিত মিলনমাল্যের উপহার আনে, কিষ্তু প্রাদ্গণে আমাদের শিরীষ শাখা নেই। ক্ষাস্ত কৃজন, শাস্ত-বিজন সন্ধ্যাবেলায় এখানে ক্লাস্তিবিহীন ফুল ফোটাবার খেলা হয়ে ওঠে না। কুঞ্জবনে এখানে দক্ষিণের মস্ত্র-ুু⿴囗জজরণ নেই। বসন্তের মাধবী মঞ্ররী মালঞ্পের অঞ্চল এখাে ভরে দেয় না। এখানে বকুল নেই, পারুল নেই। রজনীগস্ধা নেই। এখানে নেই তাল-তমাল অরণ্য। প্রবাস-কাননে আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ নেই-বন-বিথীকায় কীণ বকুল পুষ্পও ফুটে ওঠে না।
"এখানে সীমাহীন নদ-নদী-গিরি-পর্বত দূর-দিগস্ত সবই আছে। কিক্তু মানসচক্ষে আমরা কেবল অলকানন্দ মিশেছে যেথায় অপ্মিহোত্রী সাথে সেই আলেখ্যই দেখতে চাই। মনে-মনে আমরা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমে মানস যজ্ঞ করি, তর্পণ করি।
"এথানেও পথ আছে—সীমাহীন দিগন্ত-বিস্ত্ত পথ, কিস্তু মন আমাদের পড়ে আছে গ্রামের শেষের সৌ রাথাল-ছেলের বাঁশির সুর ভরা রাঙামাটির পথে। সেই তেপান্তরের মাঠ—বেটা হয়ত ময়নামত্তীর ঘটে গিয়ে শেষ হয়েছে।

 পাথেয় যেন নেই। আমাদের দেহ এখার্ঠীত্থিম্তিয় প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও মন আমাদের তাই অতৃপ্ত, অশাম্ত..."

বার বার পড়েছি এই লেখাঁর্ণকং চোখের জল ফেলেছি। সমস্ত জীবন ধরে প্রবাস-বেদনার আওুনে না পুড়ল্লে কলম থেকে এমন লেখা এখন অবলীলাক্রমম বেরিয়ে আসে না। আমার মনে হয়েছে, সুদুর মার্কিন মহাদেশে যেসব অতৃপ্ত প্রবাসীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল তাঁদের সবাই এই চিঠির মধ্যমে স্বদেশের মানুচের সজ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছেন।

## মানবসাগর তীরে




ভ্রমণকাল
সেশ্টেেম্বর－অঙ্টোবর ১৯৯০
রচনাকাল
জনুয়ারি－ডডসেম্বর ১৯৯১
ধারাবাহিক প্রকাশকাল
ক্সেক্রু্যারি－ডিস্সেম্বর ১৯৯১
প্রথম দে＇জ সংস্করণ
ডিস্বেব্রে ১৯৯১
উৎসর্গ
কনকাত হাইকোঢের প্রথ্তিয়শা আইনবিদ
শ্রীশষ্ন্নাথ মুখোপাধ্যায়
ক্রকমলেযু
নেখকেন্ন নিব্যেন







 नाম ⿹勹巳ीवर्वा।

 শ্রীসলিল ঘোষ। মাঝপথে জালাপ－आলোচনন করে এবং প্রয়োজনে কাগজপত্র জুগিয়ে

 সयर्পনनन्म।

 ग्रीরাধানাथ ম৩न।

এই বইट্রের সৃচ্টিকানে দীর্घ বোলো মাস ধরে আমার সমস্ত অবহছনা ও অপরাধ নীরবে
 তাঁেেও आমার কৃত্ভতা জনাই।

 অথ্বা ঢাঁর পরিবার কাউকে কোনোরকম ধনাবাদ দেওয়া যাবে－না।


শ্রীহরি শরণম্। জপাতত আমি एরাসি দেশের প্যারিস শহরে। সেই মহানগরে，যার ললা亢ে শতবর্ষ আগে আমদের এই কলকাতা শহরের এক সতাদ্রষ্টl সন্য্যাসী জয়তিলক এ্রেকে দিয়েছিছেন। বিশ্ধের সর্ব্র যখন ইংরেজ ও লড্ডের প্রশ্মহীন প্রতাপ，তখন সিমুলিয়া গৌরম্মাহন মুখার্জি স্টিটটের বিষ্পনাগরিক নির্দ্যোয় সাদা বাংলায় লিখ্খছিলেন，＂কলিযুগের একাধিপতি ইউরোপরেে বুঝতে গেলে পাশ্চাত্য ধর্মের আকর ফাপ্পকে বুঝত্রেহ্রে। পৃথিবীর আধিপত্য ইউরোপ，ইউরোপের মহাকেল্র পারি। প্পোঁ্য সভ্যত，রীতিনীতি，

 করেই লিখেছ্লে ：＂এই পারি নক্রীঘ্যী ইউরোপী সভ্তাগা্্ার গোমুখ। এ বিরাট রাজধানী মর্ত্যের অমরাた⿵⿰亻弋心＂，সদনন্দনগরী।＂

ফরাসি দেশে পদার্পণ করবার কোনওরকম পরিকম্পনা আমার ছিল না। দ’ বছর আগগ মার্কি। দেলে কল্যেক সপ্তাহ কাট্য়েই আমার ভমণের শখ পুরোপুরি अকিয়ে গিয়েছিল। পকেটে পাশপোঁ্ট আর ডজন কয়েক নোটবই নিয়ে নিজের মাল নিজে সামলা．ত－সামলাতে এক এয়ারপপাঁ থেকে আর এক এয়ারপোট্টে ছছাটাুটির মধ্যে গতি থাকলেও সুখ নেই। আমি কুঁড়ে বাঙালি，বাবু বাঙালি আমি হাত－পা মুড়ে হাওড়া－শিবপুরে ঘরের এক কোেে বসে থাকতে চাই，আমি বাপু কোনো সাত্পাচে নেই，দুনিয়ার প্রতিও আমার কোনও দায়দায়িত্ব নেই। بোটাছুটি করে বিশ্পভ্রমণ ঘরকুন্নে মানুষের পড়ততায় পোষায় না। आমি জানি， শ্যাহরি यদি ইচ্ছে করেন তা হলে দুনিয়াই আমার পায়ের কাছে লুচ্য়ে পড়বে， খরের খাটিয়ায় বসেই আমার বিশ্রদর্শন হয়ে যাবে।

পায়ের তলায় যত সরষে ছিল সব ঝেড়ে ঝেলে দিয়ে যথন মনের সুফে ｜凶।সপুরে বসেছিলাম ঠিক সেই সময়েই অঘট্ন ঘটলো। অথচ এমন হবার কथা

[^0]নয়। কাসুন্দের পড়শি এবং আম্মরিকা ভ্রমণের সময় আমার পড়ে পাওয়া গার্জেন মিছরিদা* পর্যস্ত সেবার দেশে ফেরার পর আমার হাতের চেটোর দাগণুনো অনেকদ্ষণ পরীক্ষা করে আশ্পাস দিয়েছিলেন, "তোর বিদেশ ড্রমণ যোগ শেষ হলো, ওই লাইন৩লো সব মুছে গিয়েছে। পরের পিছনে না ছুটে ঢুই এবার নিজেকে আবিষ্কার করবি। নিজের মধ্যে ঢুই দূনিয়াকে থুঁজে বের কর।"

অতীব উপাদেয় প্রস্তাব। নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে সময় কাটানোর সত্তিই কোনও মানে হয় না। মাनুষ দেখার সষ্ভাবনা এবং দু’একটা গল্প খুজ্জে পাবার লোভ না থাকলে কস্মিনকালে কেউ আমাকে হাওড়া গাড়া করতে পারতো না। কিত্ত ওই যে বলে, লোভে পাপ এবং পাপে মৃত্যু ! মিছরিদা আমার অবস্থা বুবেছিলেন কিছ্মট। आপ্াস দিয়ে বলেছিলেন, "বেলুড়মঠের প্রতিষ্ঠাতা তো প্রেসক্রিপশন দিয়ে গিয়েছেন, কথনও शীনমন্যणায় ডूগবি না। কোন দूঃথে ঢুই আমি পাপীতাপী হতে যাবো? আমরা হলাম কিন্না যাকে বলে অমৃতস্য পুত্রা। তুই লেখার আশায় বিদেশে ছুটে যাস, কলজের জোর না থাকনেও। ঢুই হলি কিনা সেই ফ্নওয়ালা, রথ সম্বন্ধে আগ্রহ না থাকলেও যাক্ রথযাত্রায় কলা বেচতে যেতে হয়।"
 থাকলেও, নাথিং লাইক ইভ্টিয়া দ্যাট ই ভারত, নাথিং লাইক বেসল, এবং সকলদেশের সেরা আমাদের এই হ্রs ঢ़া কাসুন্দিয়া অ্যা শিবপুর। মিছরিদা পাচবার দূनिয়া ভ্রমণ করে এদ্z্টis প্রার্থনা করেন, 'মা গো যथন এই দেশে জন্মাবার চাস্প দিয়েছে তখন অপ্রবাসী, অঋণী হয়ে যেন অই দেশেতেই মরি।"

বিদেশের নানা বিপদ সম্বক্ধে মিছরিদা বার বার আমাকে অবহিত করেছেন। ঘর ছেড়ে পথে বেরুনো মানেই जো বাঙানির প্রাণসংশয়। অমন বে অমন জঁদরেল মাইকেল মধুসূদন দত্ত, যিনি থ্রিফোর্থ সাহেব ছিলেন, তিনিও অকপটে স্বীকার করেছেন তাঁর আশধা-" "প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে এদেহ আকাশ হতে..." মিছরিদা এরপরেই বলেছিলেন, "ওই অঘটন ঘটলে কিছুই করার থাকবে না। প্রভিডেঈ্ট ফাল্ভের সব টাকা থরচ করলেও ফরেন পেকে বডি হাওড়ার đাশতন্ন বা কলকাতার কেওড়াতলা বার্নিংঘাটের জন্যে ফিরে আসবে না। ফলেে দেশের শেষ সম্পর্ক গানফ্ট্!"

এসব आলোচনা সর্গে অघটন কেমনভাবে ঘটন্লা, কীভাবে আমি এই ফরাসি দেশে পদার্পণ করলাম তা आপনাদ্! থোলাथুলি জানাতে হবে যथাসময়ে। কিষ্ব এই মুহ্ত্তে অমি প্যারিস নগরীর চোদ্দ নম্বর পদ্মীর অ্যাভিনিউ জं มুলিন-এর পাচতলায় বসে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি। এথন সকাল দশটা। आমি

একাটু দেরি করে ফেলেছি।জ্যাক বেনোয়ার সন্গে আমার সাক্শংৎকরের সুবোগটা না হাতছাড়া হয়ে যায়।

২১ নম্বর জঁ মুলিন অ্যাভিনিউ থেকে আমার গন্তব্যস্থল ২৬ রু বেনার্ড।দুটোই 38 নম্বর পমীতে—या কনকাতার ওয়ার্ড নম্বরের মতন। সুতরাং দূরप্ব বেশি নয়। আমার স্নেহময়ী আশ্রয়দাত্রী মোটর গাড়িতে ওখানে পাঠাবার প্রস্তাব করলেন। কনকাতা ছাড়া দেশের ও বিদেশের সর্বত্র আমার পথ হারিয়ে যায়। ব্থ চেষ্টা করেও পুরনো ঠিকানা খুঁজে পাই না। কিজ্তু প্যারিস সতিই আলাদা। এই চোদ্দ নম্বর পমীট অস্তত আমাদের কলকাতার বালিগঞ্ভ অঞ্চলের মতন, রাস্তাঘাটে একা চলতে ভরসা পাই, পথ হারাবার আশকায় ভুগতে হয় না।

জঁ মুলিন অ্যাভিনিউতে গাড়ি কলকাতার রেড রোডের স্পিডে সারাক্শণই চলছে। ।ই রাঙ্তাটা একবার לৈর্য ধরে পেরোতে পারলে আর কোনো চিত্তা নেই।

রু বেনার্ড-এ পোঁছনোর পাচচ-ছ'টি পদ্ধতি রয়েছে। থুব বড় রাঙ্জা দিয়ে যাওয়া यায়। কিন্তু আমার লোভ গলিঁূুজির দিকে-বলতে পারেন সরু গলির শহর হাওড়ায় সারাজীবন কাটানো থেকে উদ্রুত মানসিকহৃহ। স্বীকার করে নিচ্চি, গলি
 जनাতম প্যারিস यে অনেকটা কলকাতার তা আমার ধারণা ছিল না।
 পরকে আপন করে নিতে এই শ্র্রুর্র তুলনা নেই। আমার মতন ভেতো গঙালিকেও প্যারিস টানছে।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিি প্যারিসের এই সময়টা বেশ উপভোগ্য—বাঙালি পরিমাপে একমু শীতশীত ভাব, কিঁ্ুু কোট ফুটো করে হাড়ে কাঁপুনি ধরাবার (কানও চেষ্টা নেই। এই সময়ে আমার মতন কুঁড়েও शঁট্বার জন্যে চঞ্মল হয়ে ওঠে। হাঁটছি, অথচ প্যারিস আমাকে তাড়া দিচ্ছে না, ধাকাও মারছে না।

এখানকার ছোট-ছোট গলির বাড়িখলো আমাকে উত্তর কলকাতার বনেদি নাড়িওুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। সেই সরু-সরু বারান্দা, সেই একই ধরনের আনালা। শতখানেক বছর আগে কলকাতা এইভাবে মে প্যারিসের স্থাপত্য ৎকলিফাই করেছিল তা আমার জানা ছিল না। জানি না, হয়তো ইংরেজ সায়ীবরাও ফরাসি বিপ্রবের পরনর্তী অধ্যায়ে এই স্থাপত্যের মায়ামোহে শডড়ছিলেন এবং কলকাতায় ফরাসি স্থাপত্য এসেছিলি ভায়া লল্ড। ইতিহাসের (স亠ই নড্ন, জার্মানদের বোমার ওঁতোয় চম্মিশের দশকে বিলুপ্ত হয়েছে-কিত্ত
巾লকাতয় এই মহামূল্যবান স্থাপত্য নিদর্শনণলো রক্ষণাবেশণের অভাবে


দেশনাই বাক্স স্থপপত্যকে দাবড়ি দিয়ে যেন বলছে，চাংড়ামি কোরো না，বেশি বাড়াবাড়ি আমার পছন্দ নয়। প্যারিসের এই স্থপপত্য যেন চিরবৌবনা，তার কপানে ক্রাসিক ডিগনিটির অক্ষয় তিলক।

প্যারিসের পথ ধরে যেতে－যেতে মনে হলো，আমরা ইচ্ছে করলে আমাদের নগরงুলোকেও এমন সুন্দর এমন অনভ্যৌবনা রাখতে পারতাম। একఫু ধুলো ঝেড়ে，মােে－মাঝে এবটু রঙের পলেস্তারা লাগিয়ে আমরা উত্তর কলকাতার গহহমালাকে পৃথিবীর দর্শনীয় বस্太 করে তুলতে পারতাম। সত্যিকথা বলতে কী， কলকাতায় এই বাড়িতুলো যে সতিই এতো সুন্দর তা প্যারিসেরে এই অঞ্চলে এતে আমি প্রথম বুমতে পারলাম। আমার মনে পড়নো，ওধূ উত্তর কলকাতা নয়，আমাদের হাওড়া，শালাক，কাসুন্দিয়া，শিবপুরেও এমন অগণিত মধ্যবিত্ত আবাস আছে যা সোজা এনে প্যারিসে বসিয়ে দেওয়া যায়।

প্যারিসের অলিগালি ধরে রু বেনার্ড－এর দিকে হঁটটতে－হাঁটতে আর একটা জিনিস নজরে পড়লো। স্থপিতের এখানে বিশেষ সম্মান। প্রতিটি ছোট বাড়ির দরজার মাথায় সৃপতির নাম ও বাড়ি ততরির বছরঢা ঢথাদাই করা হয়েছে। বাড়ির

 আমাদের রক্乛ে নেই। তাই আমরা স্⿵冂 না তাজমহলের ডিজাইন কে

 নির্নষ্জভাবে চাनিয়ে यাচ্ছি श्शপত্যে，ভাক্কর্যে，এমনকি চিত্রকনায়। তাই রাজপথে বোনও মৃর্ডি প্রতিষ্ঠার সময় यে মৃ্ট্রী বিল পাশ করেছেন তাঁর নাম নির্লষ্টভাবে ফলাও করে সরকারি খরচে বিজ্ঞাপিচ হয়，কিস্ত থাকে না টাঁর নাম যিনি এই মৃর্তির শ্রষ্টা। স্থপতিদের অবস্থা আরও খারাপ，বিশেষ করে এই বাংলায়। প্রত্যেক বাঙালি মধ্যবিত নিজেকে একজন প্রতিভাবান আর্কিটেষ্ট বলে মনে করেন এবং নিজের বাড়িটিকে নিজে ডিজাইন করাকে তাঁর ফাল্ডামেন্টাল অধিকার বলে মনে করেন। কিছু－কিছ্ বাতিক্রিম ইদানিং দেখ। यাচ্ছে－যেমন কলকাতার উপকণ্ঠে সন্টলেকের বিধাননগরীত। কিত্ত সেখানেও একজন গৃহম্বামীও স্থপতিকে স্বীকৃতি দেননি তাঁর নামটিকেে বাড়ির কোঝাও লিথে রেথে। ফরাসিরা এবিষয়ে অনেক দ্রদৃষ্টিসম্পন্ন। শত－শত বছরের অভিজ্ভতা থেকে ऊাঁরা বুঝ্েে নিয়েছেন，শ্যু পয়সাত্ই সৃষ্টিশীন মানুষের হৃদয়পূর্ণ হয় না，টাঁদের বাড়তি প্রয্যোজন স্বীকৃতির এবং তারিফ্রে।

হাত্ড়ির দিকে তাক্য়ে়ে আমার মনে পড়নো，বাঙালিদের মত্ন ফর্রাসিদেরও একসময় সময়ষ্ঞানের অভাব ছিল। নির্ধারিত সময়ের একঘণ্টা

পরে হাজির হওয়াখ্ কলকাতার অনেকের কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। কিষ্ঠ आমার গৃহস্বামী আমাকে সাবধান করে দিয়েছেনে，ফরাসিরা এথন ঘড়িকে পুজো করতে আরণ্ভ করেছে। ঠিক সময়ে পপৗঁছোঢা এখানে ভীষণ প্রয়োজনীয়। গহহস্বামীর সংযোজন ：ফরাসিরা আড্ডাবাজ，কুঁড়ে，পলিটি্স্প্রিয় যেমন আমরা বাঙানিরা। কিষ্ুু নতুন ফাশ্স ওই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেভাবে মুছে ফেলেছে তাত্ শেষ পর্যল্ত দ্র；পদী স্বভাবগুলো নিজের চোখে দেখতে হলে বাঙালিদের দেখতে হবে।

এদিকে বাঙালিরা সত্যিই বিশিষ্ট－কৈ গ্যায় ইংরেজ সায়েবের স্বভাবচরিত্রি এখন কলকাতার ‘সাহেব’ কোম্পানিগুলো ছাড়া যেমন কোথাও নেই，তেমনি आদ্যিকালের আসলি ফরাসি মেজাজের শেষ পীঠস্থান এই কলকাত।

মিছরিদা একবার নিউইয়র্ক থেকে ভায়া প্যারিস কলকাতায় ফিরে এসে রসিকতা করেছিলেন，＂বড্ড দুঃসময় রে！নিজ্ের চোথে দেখে এলুম ：ফর্রাসিরা ইংরেজ হবার জন্যে）উঠে পড়ে লেনেেে ；ইংরেজরা আমেরিকান হবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে，আর মার্কিনিরা জ｜পানি হাা木্রজ্জন্যে যथাসর্বস্ব পণ করে


 （কবল প্রথম ইনিংসে জাপান ও জার্fি ফল্লে অন করেছিল। সেকেম ইনিংসে ওরা দুনিয়ার প্রায় সবকণা উইধ্রফ্ট টপাটপ নিয়ে বসে আছে，লাস্ট উইকেটে


এসব চিস্তা যথাসময়ে বিস্তারিতভাবে করা যাবে। এই মুহূর্তে আমি জ্যাক （बनোয়ার কথা ভাবছি। জ্যাক বেনোয়া এথন একটি অথ্যাত নাম ；কিষ্ট এমন ！小रদিন आসতে পারে য্যদিন তাঁর নাম জানবে না এমন কোনও লোক হয়তো প্পািষীীতে থাকবে না।

সামা－দৈত্রী－স্বাধীনতার অন্মভূমি ফ্যান্স，নব－নব চিত্তাষারার পবিত্র তীর্থভূমি। आাক বেনোয়া এই মুহুর্তে বে স্বপ্ন দেখছেন তার জন্যেও ফরাসিদেশ হয়জো
 2স।প্র প্রতি শ্রদ্ধা জনিয়ে এই শতাব্দীর তুরুতে বিবেকানন্দ লিতেছিলেন ：
 ज্রার সর্বাপেক্পা নেই সে ফরাসি মানুষ।．．．এ অম్হত ফরাসি চরিত্র গ্রাচীন গ্রীক ম！．অন্মেছে যেন．．．এরা যা করে ত ৫০ বৎসর，২৫ বеসর পরে জার্মা ইংরেজ サッイি নকল করে，তা বিদ্যায় হোক বা শিল্পে হোক，বা সমজনীতিতেই হোক।＂

ঙ্যাক বেনোয়া এখনও জগদ্বিখ্যাত হননি। বিশ্পের সংবাদপত্র শিরোনামে তঁরর

নামও ওঠেনি; কিষ্ু বে স্বপ্ন তিনি দেখছ্লে ত এ একদিন সমস্ত বিশ্পের আলোচনার বিষয়বশ্শু হয়ে উঠতে পারে।

বলা বাহ্ল্য, জ্যাক বেনোয়া একজন ব্যবসাদার। ফরাসি সমজের আর এক বৈশিষ্ট্য এখানকার কোটিপতিদের মধ্যাও নানা উজ্টট চিত্ডার উদয় হয় এবং বিপুন উদ্যম্ সেই সব আপাত অসষ্ভব ভাবনাকে সষ্ভব করে তোলার জন্যে তাঁরা তеপর হয়ে ওঠেন। এ ব্যাপারে আমাদের দেশের ধনকুবেরদের সঙে ফরাসি ধনীদের অনেক পার্থক্য।

জ্যাক বেনোয়ার নাম আমার কানে পৌঁনোর কথা নয়। ব্যাপারটা আকস্মিক। একটা ছোট্ট স্টেননারি দোকানে ুুকেছিলাম। দিনন্দিন জীকনयাত্রায় সৌন্দর্যের প্রকাশ এদেশে অতুননীয়। তার ছাপ রয়েছে মুদিখানার দোকানে, মনিহারি দোকানে, এমনকি ডাইংক্রিনিং-এ। মনিছারি দোকানে দুকে যখন এ্দের সাজানোর বিশিষ্টতা লক্ষ্য করছি তখন হঠাৎ নজরে পড়লো একটি চমৎকার পোস্ট্র। পোস্টারের ভাষা ফরাসি। সুতরাং অদ্ষরওলি পাঠযোগ্য হলেও তার অর্থ আমার আয়ত্তের বাইরে। কিষ্তু হঠাৎ মনে হলেে কয়েকটি পরিচিত সংস্কৃত
 जারতীয় উদ্ধৃতিই এই পোস্টারের মর্মবাপ্পে প দোকনদার বললেন, "বিভিম
 দোকানে টাঙিয়ে রেথেছি।"
 গেলো।

এই নাম শনেই, আমার গৃহস্বামী বললেন, এই কোম্পানি তাঁর বিশেষ পরিচিত। কোম্পানিটি ফর্রাসি মাপে তেমন বড় না হলেও ভারতীয় মাূপ নেহাত ছোট নয়-বার্ষিক বিঝ্রির পরিমাণ একশ কোটি টাকা। একশ কোটি টাকার বিক্রির্র কোম্পানি আমদদর দেশে শতখানেকও নেই।

পৃথিবীতে এতো জিনিস থাকতে প্রাচীন ভারতের বাণী ফরাসী ব্যবসায়ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ত ভাবতে কিছ্ম অবাক লাগছিল। এই বাণীটি आবার সামান্য একজন দোকানদারের এতো ভাল লাগবে যে তিনি এটা দোকানে সাজিয়ে রাথবেন এটাও আশ্চর্য ব্যাপার।

এই বোম্পানির নাম বেনোয়া এস এ। কোম্পানি মনোমোহন প্যাকিং-এ বাদাম এবং শুকনো ফলের ব্যবসা করেন। বে কোনও দোকানে দুকলেই শেনखে বেনোয়া প্যাকিং দেঈ্য যাবে। স্রেফ বাদাম বেচেই ১০০ কোটি টাকা করা এদেশে এমন কোনও ব্যাপারই নয়।

বেনোয়া লোকটি হয় অসাধারণ, না হয় ছিট্যঙ, বললেন ఆঁরই পরিচিত এক

ভদ্রলোক। ডেমোক্র্যাসির দ্রিতীয়পর্ব নিয়ে ওঁর মাথায় কী সব উদ্টট পরিকষ্পনা আছে বলেও জানা গেলো।

তারপর ভদ্রলোকটি সম্ধল্ধে যা শুনলাম ততত আমার কৌহূহল শতগুণ বেড়ে গেলো। জ্যাক বেনোয়া তাঁর কোম্পানিতে শ্রমিকদের নিয়ে যেসব পরীষ্মানিরীশ্ম চালাচ্ছেন তার কোনও তুননা আমার জানা নেই।

জ্যাক বেনোয়া একজন নোটামুটি সফ্ন ব্যবসায়ী, কিষ্ঠু তাঁর পরীw্ষনিরীশ্ষা আমার এতন একজন বঙসঙ্তানের এমন কৌতূহল উদ্রেক করছে দেখে ভদ্রনোক নিজেই বিস্মিত।

বিস্মিত হবার মতনই কথা, কারণ জ্যাক বেনোয়া তাঁর কর্মারীরদের এ্মন কিছ্র अধিকার দিত্যেছেন যা কশ্মিনকালে কেউ কম্পনাও করতে পারেনি। এই কোম্পানির বিশিট্টত, এখানের কোম্পানির বড় কর্তাকে শ্রমিকরা প্রতি বছর ভোটের মা্যমে নির্বাচিত করে থাকেন। এই আশ্চর্य ম্ষমতা কোম্পানির মালিক জ্যাক বেনোয়া নিজেই কর্মীদের হাত তুলে দিত্রেছেল। প্রতি বছরেই কোম্পানির প্রধান হিসেবে ভোটে দাড়াতে হয় এবং বদি প্রয়োজ্থন্যীয় ভোট না পান তা হলে তাঁেে সরে যেতে হবে। এই ব্যবস্থার নড়নচড়ন্, ব্বী নয়, কারণ শ্রমিকদের এই অধিক্সার निथिতভাবে দেওয়া হয়েছে, ব্সে শমিকদের অনুমতি ছাড়া সম্ভব নয়।

ম্যানেজমেস্টের জগতে জ্যাক কুল্সীয়াকে লেনিনের মতন একজন বিপ্মবী বলা চলতে পারে। পৃথিবীর কেন্থু কোম্পানির কর্ণধার এই ফ্পমত শ্রমিকদের হাতে তুলে দেবার কথা স্বন্নেও ভাবতে পারেন না। অথচ নতুন চিন্তার জন্यভূমি ফাস্সে একজন মানুষ এই স্বপ্পকে বাস্তবায়িত করার কাজে নেমেছেন।

জানাশানা এক বক্ধুকে ইংলভ্ডে ফোন করলাম। তিনি তো সোজা বলেই বসলেন, "বদ্ধ পাগল নিশ্চয় ! পাগলের দেশে পাগলরা পাতা পায় অনেক সময় !"

আমি বললাম, "রাজার রাজ্যে যথন কেউ গণতন্ট্রের স্বপ্ন দেখলো এবং বললো কোনও প্রজ ভোটের জোরে রাজশক্তিরে আরোহণ করবে তথন সেটাও ঢো এক ধরনের পাগলামি মনে করেছিন পৃথিবীর অনেকেই। কিষ্তু শেষ পর্যস্ত ফরাসি বিপ্রবের মাধ্যমে তা তো সজ্ভব হলো।"

বব্ধুবর ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ, বিখ্যাত এক কোম্পানির সেজ সায়েব। আমাকে পাতা দিলেন না। টেলিফোনে বললেন, "পাগল ফরাসিদের হাতে কর্তুত্ব চলে গেলে পৃথিবীর তবিষ্যৎ বলে কিছ্ম থাকবে না। ওয়ার্কারের ডোট না পেলে Gটা কোম্পানির রুসি মোদী, রিলায়েস্গের ধীরুতাই আম্বানি, হিন্দুস্থান লিভারের সষীমমুকুল দত্ত, আই-টি-সি-র সপ্রুকে পোস্ট থেকে সরে যেতে হবে এটা ক্রনাও করা যায় না। ওয়ার্কাররাও এটl চাইবে না, কারণ এর অর্থ নৈরাজ্য!"

आমি বললাম, "একদু Łৈर्य ধরুন না, মিস্টার রায়। ব্যাপারটা আমি একমু খতিয়ে দেথে যাই।"

মিস্টর রায় ইংলিশ চ্যানেলের ওপার থেকে বললেন, "এমনিত্তেই ভারতবর্ষের কলকারभানায় হাজার রকম্মের অসুবিধে ওয়ার্কারদের নিয়ে, ইউনিয়নের মাথায় আবার নতুন রোগ ঢুকিয়ে দেবেন না। अনুন, শংকরবাদু, কোম্পানির কর্তা নির্বাচন করার অখিকার তাঁদের, यাঁরা গাঁটের কড়ি খরচ করে কোম্পানিতে টাকা বিনিয়োগ করেছেন, যঁঁরা জংশীীদার। লাঙল যার জমি তার যেমন, টাকা যাঁর কোম্পানির পরিচালক নির্ডাচনের অধিকার তাঁর।"

মিস্টার রায় এতোই বিরক্ত হলেন যে বললেন, "ফাল্স অনেক কিছ্ন দে খার এবং শোনার আছে। লুভে যান, কাফেতে যান, আইফেল্ল টাওয়ারে চড্লু, ফরাসি সুস্দরীদের দেহত্ব-মনস্তত্ব বিক্নেষণ করুম, ফরাসি চিত্রশি্্ীীদের কাজকর্ম দেখুন। কোনও পাগলের পিছেনে ছুটে অমূল্য সময় নষ্ট করবেন না।"

ওঁর কথায় একটু «াঁঝ ছিল, তাই আমার ब্রেঁকও নিষিদ্ধ বিষয়ের দিকে ঢলে পড়লো। আমি ভাবলাম, আইফেল টাওয়ারে না চড়লেও দুনিয়ার কোনও
 করেছে ; কিস্ট জ্যাক বেনোয়াকে এথনও বেষ্পিয় কেউ দেথেনি। ব্যাপারট। ভালভাবে জানতেই হবে।

তারপরেই এব্টা খবরে এবদদ দূল্য়গগলাম। ইচ্চে করলেই জ্যাক বেনোয়ার সজ্গে দেখা হয় না। কারণ তাঁরআ ফ্রান্সে। निয়ঁ বলে বিখ্যাত এক ফরাসি জনপদের খুব কাছে।

কিক্ত পরের দিনইই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। মঁসিয়্যে জ্যাক বেনোয়া বোন এ এক কাজে প্যারিসে আসছেন এবং কাজের মৃ্্য কোনও এক সময় আমার সর্গে কথা বनবেন। জ্যাক বেনোয়া নাকি নিজ্জেই আশ্চর্য হয়েছেন কিত্রুট, বে উার মত্ন একজন সামান্য দু তিন মিলিয়ন खঁঁর ব্যবসায়ী সম্বc্ধে একজন ভারতীয় নেখক কৌহুহলী হয়ে উঠেছেন।

প্যারিসের রাস্ত ধরে ইঁটতে-ইঁটটে ইংরেজ, ভারতীয় এবং ফরাসির জাতীয় উল্দেশ্য সম্বল্ধে বিবেকান্দর মজার কথাওুলো মনে পড়ে গেলো। ছাত্রাবস্থায় হাদूদার চাপ্প প্রায় মুথস্থ হয়ে গিয়েছিন। "যথাতাগ ন্যায়বিভাগ-ইংরেজের আসল কথা।রাজ, কুলীনজাতি অধিকার, ইংরেজ ঘাড় হেঁট করে স্বীকার করে ; কেবল গাঁট থেকে পয়সাটি বার করতে হয় তো তার হিসেব চাইবে। রাজা জোর করে টাকা আদায় করতত গিয়ে মহাবিপ্লব উপস্থিত করালেন, রাজাকে মেরে ফেলনে। হিন্দু বলছে, আসল জিনিস হচ্ছে পারমার্থিক


করে আছি। লাথি মারো, কালো বলো, সর্বস্ব কেড়ে লও—বড় এসে যাচ্ছে না ; কিন্তু ঐ দোরটা ছেড়ে রাখ। আর ফরাসি জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ হলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা। করভারে পিষে দাও কথা নেই, সেশসুদ্ধকে টেনে নিয়ে জোর করে সেপাই কর, আপত্তি নেই ; কিন্ত্ত যেই সে স্বাধীনতর উপর কেউ হাত দিয়েছে, अমনি সমস্ত জাত উন্মাদবৎ প্রতিঘাত করবে।"

কেউ কারুর উপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পারে না, এইটইই বিবেকানন্দের মতে ফরাসি চরিত্রের মূলমম্ত্র। জ্ঞানী, মুর্য, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ বংশ, নীচ বংশ, রাজ্যশাসনে সামার্জিক স্বাধীনতায় আমাদের সমান অধিকার-এর উপর হাত কেউ দিতে গেলেই তাঁকে ভুগতে হয়।

এই কদিনেই ফরাসি শ্রমিকদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বেশ কিছু খবর সংগ্রহ করেছি। কোথায় যেন আমাদের সঙ্গে হৃহ মিল রয়ে গিয়েছে। ফরাসিদের দেখে আমরা শিখেছ্,ি, না আমাদের দেখে হাল আমলের ফরাসিরা শিখছে তা খুঁজ্জে (.বর করতে পারলে মন্দ হতো না।

এবিষয়ে কিছু ছবি আপনাদের সামনে যথাশীদ্ত্ সম্তব পেশ করা যাবে। ফরাসিদের ইউরোপের বাঙালি বলা হবে, ন্র্ব্সঙালিকে ইম্ডিয়ার ফরাসি টৗইটেল দেওয়া হবে তা আপনারাই স্থিব্তিরেবে। কিক্তু এই মুহুর্তে জ্যাক বেনোয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে प্রe স্, সচারণা করা যাক।

বলা বাহ্ল্যু, খুব জোরে পদচাল্ণীস্সস্ডব নয়, কারণ ফরাসি ফুটপাথের প্রায় সবটটই আবর্জনায় ভরে রয়ের্টে 勺 ড গত কয়েক দিন প্যারিসের সাফাইকারীরা কর্মবিরতি পালন করছ্নে। মিউন্নিস্যাল কর্তৃপক্ষের সন্গে এঁদের পাঞ্জার লড়াই ওরু হয়েছে। পথচারী নাগরিকরা স্বভাবতই বেশ উঁদু গলায় তাঁদের বিরফ্তি প্রকাশ করতে যখন দ্বিধাবোধ করছেন না, তখন বঙ্গসন্তান আমি মনে বল পাচ্ছি। आমার शীনমন্যতা কমে যাচ্ছ-- ৰু কনকাতা নয়, পৃথিবীর সবচেয়ে ब্রশ্বর্যময় ও ঐতিহ্যমও্তিত শহরেও জনজীবন প্রায় বিপর্যস্ত হতে চলেছে জঞ্জালের স্শ্রপে। ওধু একটা ব্যাপারে তারিফ না করে উপায় নেইই। ফরাসিদের জঞ্জালেও (.সৗন্দর্যসুষমা রয়েছে ; জঞ্জালকেও এরা উলঙ্গ রাখে না। সারি-সারি দৃষ্টিনন্দন শালো পলিথিন ব্যাগের ভিড় দেখে ভারত বাংলাদেশের নাগরিকরা ভুল বুঝে বলতে পারেন যে রাস্তায় কোনও মেলা বসতে চলেছে—দোকানিরা তাই fিজেদের বস্তাগুলো রাস্তায় রেখেছেন পসরা সাজাবার জন্যে।

রু বেনার্ডের ২৬ নম্বর বাড়িটার সামনে এসে পড়েছি। এই বাড়িট| -অৰ্যাধুনিক এবং দৃষ্টিনন্দন। কিক্তু আধুনিকতার দম্ত দেখাবার উপায় নেই ফরাসি ।.4শে-কালকা যোগীকে পাত্তা দেবার মেজাজ্জ ফরাসিদের নেই। অনেকগুলো


আধুনিকতার জন্যে শ্ষমা চেয়ে নিচ্ছে। উঠতি বড়লোকের বেয়াদপিতে আমাদের কলকাতায় এখন উল্টো পরিস্থিতি। মডার্ন স্টইলেের বাড়িওুোর মধ্যে ওই সব সম্পত্তির মালিকদের দুর্বিনীত ভাব প্রকট হয়ে রয়েছে ; এদের পাশে খানদানি অট্টালিকাগুি কোনও অপরাধ না করেই সারাক্ষণ সিঁটিত্যে রয়েছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করার বাপারে আমাদের যে জাতীয় সুনাম আছে তা আমাদের আধুনিক নগরস্থাপত্যে মোটেই প্রতিফলিত নয়।

রু বেনার্ডের তিনতলায় এক আখুলিক মিটিং রুমে জ্যাক বেনোয়ার সন্গে আমার যখন দেখ্য হলো তখন তিনি এক মহিলার সঙ্গে চুম্বন বিনিময় করজেন। এই এক ফরাসি সৌজন্য যা ধাতস্থ হতে বাঙালি গৃহস্থর বেশ সময় লেগে যাবে। সকালবেলায় আপিসে ঢুকে, হালো, বড় জোর ুডড মর্নিং বললেই তো ন্যাঠা দুকে যায় ! কিষ্তু তা হলে ফরাসি হবার প্রয়োজন কী রইলো ? গালে গাল ঠেকিয়ে প্রত্রেক ফরাসি সুন্দরীর সত্গে-সজ্গে চুকমুক শব্দ করতে-করতে ফরাসিদের জাতীয়শক্তি কতটা ব্যয়িত হয় তা একমাত্র জার্মান বা ইংরেজরা বলতে পারবেন। আমার এক বাঙালি ব্ধ্রু প্রথম দিনে আমার অবস্থদদ্রেে তাড়াতাড়ি বনলেন, ভয় পাবেন না, ভিরমি খাবেন না, ভুল বুঝবেন নাক্ধর মধ্যে লালসা নেই, রমনী

 মানুষটির জন্যে রিজার্ভড। স্রেফ ওবাহ আলতো গাল ঘসাঘসি এবং সেই সঙ্গে ফল্স্ চুকমুক আওয়াজ। নিতার্য নোসে'্ট সৌজন্য বিনিময়রীতি যার থেকে দাড়ি কামাবার ब্রেড কোম্পানি, পারাযিউম কোম্পানি এবং মাউথওয়াশ কোম্পানি কোঢি-কোটি बঁँ खায়দা লুটছে। পশ্চিচের সব জাত এই সৌজন্য বিনিময় পদ্ধতি ত্যাগ করেছে, কিঅ্তু ফরাসিরা অটল। রাজনীতিতে ফ্রাসি यত লিবারেল, রীতিনীতিতে ফররাসি তত রহকণণীী।

জ্যাক বেনোয়াকে হঠৎ দেখলে একজন দীর্घদেহী অতীব সুদর্শন ফিল্মস্তার বলে ভুল হওয়া আশর্য নয়। । াঁর সজ্গে চম্বন বিনিময় চলছিল তিনি এক ইংরেজ নন্দিনী, স্বজাতির বেনিয়াগিরিতে তিতাবররক্ত হয়ে অনেক কালচার্ড ইংরেজের মতন ফরাসি দেশে স্বেচ্ছানির্বাসিতা হয়েছ্নে। প্যারিসের জীবিকা ও জীবন দুইই ইংরেজকে টানে যদিও কোথাও তার স্বীকৃতি নেই। এবারে আরও একটা আশ্চর্य জিনিস দেখলাম। ওখু ইংরেজ এবং আমেরিকান নয়, কিছ్ জার্মান৩ निজ্জের জার্মানত্বে ক্রান্ত হয়ে ফরাসি দেশে হাজির হচ্ছেন নৃতন্্েের সষ্ধানে। ইউরোপের মহামিলন আর বেশি দূরে নয়, দ--তিন বছর পরে আরও কত আজব ঘটনা ঘটবে তার ঠিক নেই। বহ শতাব্দীর ইতিহাস থেকে সযুচিত শিল্গ লাভ করে পৃথিবীর মানুষ এথন সমষ্ঠ প্রাচীর ভেঙে ফেলে কাছাকাছি আসবার জন্যে

অধ্ধ্য হয়ে উচেছছ। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় আমরা। অমরা ঠিক সেই সময় কাছের মনুষকে দৃরে ঠেলে দেবার জন্যে কাঁটাতরের বেড়া, ইটের দেওয়াল ডুলছি সর্বত্র। अতি প্রাচীন সভ্যতা হওয়ার জনোই বোধহয় আমাদের ক্লাঙ্ডি কাটেনি, দীর্ঘ রাভ্রির শেমেও আমরা সেই রোগে ডুগছি যা হরলিকস্ কোম্পানি একসময় ‘প্রত্যুষের দুর্বলতা’ বলে বিজ্ঞাপন করতো। যা আমাদের ঘাটতি তাও ওই কোম্পানির নডুন বিষ্ঞপনমালায় সোচ্চার। এর নাম : প্রােের স্পন্দন।

মধুরস্বভাবা ও নম্র ইংরেজ সুন্দরীটিই আমার প্রধান নির্ভর। কারণ জ্যাক বেনোয়া একবর্ণ ইংরেজি জানেন না, আর আমিও একমাত্র মঁসিয়ে শপ্দটি ছাড়া কোনও ফরাসি শব্দ না জেনেই খোদ প্যারিসে পদার্পণ করার দুঃসাহস দেথিয়েছি। এমন হঠকারিতা, যতদূর জানি, আমার কোনও পুর্বসুরিই দেখাতে সাহস পাননি, এমনকি সন্ন্যাসী বিবেকানদ্দও নয়। ऊঁার যে ফরাসি ভাষায় কিছুটা এলেম ছিল তা দু-একখানা বই থেকেই বুঝতে পারা যায়।

ইংরেজ ললনাই আমাদের যোগসূত্র রচনা করলেন। জীবনে এই প্রথম দোভাবীর মাধ্যমে কারও সন্গে বিস্গারিত কথাবার্তাক্রসুযোগ হলো। পরিস্থিতিটা মমটেই ভান নয়, কারণ সময় অনেক বেশি লাহৃ@প্পী আলোচনার প্রবাহ থমকে



মোটমমটি গোড়ার কথাঙনোর্ডি রক্ম। জ্যাক বেনোয়া নিজেই তাঁর (কাম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। প্রায় কৃৃ্ধিবিছর ধরে কোম্পানি চলছে। জ্যাকের বয়স এখন ৪৭। কোম্পানিতে শ’ দুয়েক কর্মী পাকাপাকিভাবে কাজ করেন। কর্মীরের গড় বয়স ৩২। "অর্থাৎ आমার কর্মীদের সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে," বননেন জ্যাক বেনোয়া। তারপর রসিকতা করে করনেন, "আমার কর্মীদের বলি, (কাম্পাनिকে হতে হবে ডুবনবিদিত ফরাসি টি জি ভি ট্রেনের মতো-প্রচ৩ র্র.তগতি এবং যেখানে-সেখানে থামাথামি নেই।"

জ্যাক বেনোয়ার কপাবার্তা থোলামেলা। বলনেন "কোনও ঢাক-ঢাক ওুড় ওড় নেই, आমি প্রায় নিঃসসম্বন অবস্থায় বাধ্য হয়ে এই কোম্পানি ৩রু ৯রেছিলাম।" এথন ब্যাকের কি সম্পষ্ভি আছ్, রোজগার কত তা শ্রমিকরা जালেন। জ্যাক ওঁদের বলেছ্নে, "আমার একটা বাড়ি आছে, একটা বোট আছে, அমার বাৎসরিক রোজগার দশ লদ্巾 র্ৰঁ, তার মধ্যে आমি ট্যার্গো দিয়েছি তিন जाચ ষাট হাজার 《্রঁ।"

বেনোয়া কোম্পানির ব্যাপার-স্যাপারই আনাদা। ওখনে কারথানায় কর্মীরা r|লাত পারেন এক ঘণ্টা আগে পর্ষল্ত কোম্পানির মোট কত বিক্রি হয়েছে। গাআর কেমন।

জ্যাক বললেন, "গণতস্ত্র সম্বক্ধে আমি অনেকে ভাবনা-চিত্তা করেছি। আমরা রাজনৈতিক ডেমেেক্র্যাসিতে অনেকট। সফন হয়েছি, কিস্ট শিল্প-বাণিজ্যে এথন ふ্রীতদাসप্ব চলছে।"
"ঞ্রীতদাসত্ব কথাট বড় শক্ত কথা, মঁসিয়ে বেনোয়া।"
"আমি ভেবে-চিত্তেই ম্মেভারি কথাঁ ব্যবহার করেছি, মঁসিয়ে শংকর। কর্মন্ষেত্রে ডেমোক্র্যাসি নেই। শ্রমিকরা ঠিক দুশো বছর আগের ক্রীত্দাসদের মতন-এঅটা খামা বাড়ি বিক্রি হলে স্মেভরাও হাতবদল হতো। এথনও ফরাসি দেশে এবং অনাত্র সেই অবস্থ। এবটা কোম্পানি বিত্রি হলে সেই সলে কর্মীরাও বিख্রি হয়ে যায়, তাদের অনুমতির প্রत়োজন হয় না।"

আমার দিকে হাত নেড়ে জ্যাক বেনোয়া বললেন, "‘নুন, আমি কমিউনিস্ট নই, বিপ্পবী নই, আমি বিশ্পাস করি বাবসা-বাণিজ্য কল-কারখান না থাকলে জীবন অচन হবে, কিষ্ত आমি জাত ডেমোক্র্যাট। আমি বুঝतে পারি কোম্পানিওলোতে যতক্ষণ ডেমোক্র্যাসি না আসছ్ ততস্মন মানুষ তার আশ্মমর্যাদা পাবে না। শমিকদের शতে কোনও শক্তিফ্য নেই। ওদের আছে কেবল
 ওরা এখনও পায়নি।"
 ব্ধ করাতে চান?"
" মোটেই না, মঁসিয়ে। আপন্রুMমাকে অন্যের মতন ভুল বুঝবেন না। আমি একজন মালিক হিসেবে বলছি, কোম্পানিতে প্রকৃত ডেম্মোক্র্যাসি এলে সবারই মঙল হবে"
"มंশিয়ে বেনোয়া, আমি বে-রাজ্য থেকে এসেছি, সেখানে শ্রমিক-মালিক বনিবনার অভবে অর্থনীতিতে ঢছ্নছ হয়ে গিত্যেছিন। আমরা সিদদूরে মেঘ দেখলেই ルঁতকেই উঠि। আমাদের ও্যান থেকে ওই সময় মালিকরা তাঁদের পুঁজিপাতি নিয়ে সরে পড়েছিলেন, आর ফিরে আসেননি।"

হাসলেন মঁশিয়ে বেনোয়া। "প্রকৃত ডেমোক্র্যাসি থাকনেে এসব ঘট্নার সুযোগই আসত্তে না। अনুন অ"শিশ্রে, সমাজই একটা কোম্পানিকে সব দেয়। জনগণ শেয়ারহোন্ডার হিসেবে টাকা বিনিয়োগ করে কোম্পানি গঠন করে, আবার জনগণেরই আর এক অণ্শ কর্মী হিসেবে যোগ দিয়ে টাঁদদর শ্রম বিনিয়োগ করে। একটা ছড়া অপরটার কোনও তূমিকা নেই। কিখ্ঠ কোনও অख্ঞত কারণে যারা টাকা বিনিয়োপ করেছে তাঁদের হাতেই সমঙ্ড শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। অমিকরা একেবারে সে যুগের ক্রীতদাসের মত্ন রয়ে গিত্যেছে।"

জ্যাক বেনোয়া যে ইনডাসড্রিয়ান ডেমোক্র্যাসির স্বপ্ন দেখছেন সেখানে

মালিকানা এবং শক্তির মধ্যে একদ্ দূরহ থাকবে। "আমি দেখাতে চাই, কেবল টাকা থাকলেই শক্তি অর্জন উচিত নয়। শক্তিমান হওয়ার জন্যে কাজ্েের লোক रওয়া প্রশ্যোজন। মনে রাখবেন, অর্থের ডিকটেটরশিপ রাজনৈতিক ডিকটেটরশিপির থেকে কম খারাপ নয়। বए ভাল কোম্পানি এদের হাতে নষ্ট रশ়্ে লিয়েছে।"
‘มঁশির্যে, আপনার চিত্তা-ভাবনাট। আরও পরিষ্ণার করে বলুন," আমি অ্মনুরোধ করি।

জ্যাক বেনোয়া বেশ উজ্তেজিতভাবে উত্তুর দিলেন, "আমি নিজে ব্যবসা চালাই, সমস্যাওলো আমর হাড়ে-হাড়ে জানা আছে। আমি মালিক এবং অ্রমিকের মধ্যে ঠোকঠুকি বাধাবার জন্যে গণতন্ট্রের স্বপ্ন দেথি না। কিন্তু আমি ঢই কলকারখানায় গণতন্ত্র আসুক। কর্মীরা যেন জমিদারের প্রজার মতন পদানত ना थाকেন, তাঁরা নাগরিকত্তের সম্মান লাভ করুন। आমরা যেমন বিপ্ধাস করি মানুচের ব্যবসা-বাণিজ্য করার স্বাধীনতা রয়েছে, তেমন आমি প্রমাণ করতে চাই যে সারাশ্মণ পুঁজি এবং প্রকৃত শক্তির গাঁটছড়া না ল্রুঁধেও এই সমাজে সাফল্য जাভ করা याয।"
 অনাতম মালিক এবং বড় কর্ত। আমারু বছর বয়সের ছেলে আছে। সে यদি
 ২বে। স্রেফ পারিবারিক বিনিভ্যোর্রেঁ জোরে ঢেকা যাবে না। আমি কোম্পানির কর্মীদের লিvিত সংবিধান দিয়ে দিয়েছি। তারা এই প্রতিষ্ঠানের নাগরিক, भिটিজানস অফ অ্যান এন্টারপ্রাইজ। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ভোট দিয়ে তারা ரিক করেন আমি এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা থাকবো কি না। যাঁরা এক বছর এই (.小াম্পানিতে কাজ করেন তাঁদের সবার ভোট আছে, "ধু আমি ছড়া।"
"มঁসিয়ে, এবার आপনার গণতদ্ট্রের এবদু নমুনা দিন।"
জ্যাক বেনোয়া জানালেন, "সমস্ত সংবিষানের মতন, আমাদের সংবিষানেরও একটা মুথবক্ধ আছছ। এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে, এই কোম্পানি হলো, আাंइন্নকরা কর্মী-নাগরিকদের প্রতিষ্ঠান। যার উদ্দেশ্য : ন্নায্য পারিশ্রমিকের โAनिময়ে কাজ। এই গণতাক্র্রিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি হলো সাম্য, স্বাধীনতা, 4|য়িप্ববোধ এবং মানবিক মর্যাদ|। প্রঢিষ্ঠানের শক্তি থাকবে একজন কর্মকর্তার গপী যিনি নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত হবেন।"

যাপারটl কীভাবে হয়?
জ্যাক বেনোয়া উত্তর দিলেন, "খুব সহজ পদ্ধতি। প্রত্যেক কর্মীর শুন্য থেকে দ凶। পয়েন্ট পর্যত্ত তোট দেবার অধিকার আছে। তিনি শুন্য দিতে পারেন, এক

দিতে পারেন，দুই দিতে পরেন，আবার দশ দিতে পারেন। আমকে অন্তত অর্ধেকের বেশি পয়েন্ট পেতে হবে। ना－হলে আমার পদে থাকবার অধিকার রইলো না। অর্থাৎ দুশোজন কর্মীর মোট ২০০০ পয়েন্ট，আমাকে অত্তত ১০০১ পয়েন্ট পেতে হবে। ফেক্রুয়ারি মাসে কোম্পানির আগের বছরের আর্থিক ফলাফ্ন প্রকাশিত হয়ে যায় ；তখন একদিন ব্যালটে ভোট হয়।
＂ভাববেন না，সবাই আমাকে খুব পছন্দ করে এবং ভোটটা প্রহসন মাত্র। আগে দশের মধ্যে আট পর্বত্ত পেয়েছি। এথন ৬－এর মতন পঢ্যেন্ট পাই। একবার আরও কমে গিয়েছিল，সেবার কোম্পানির আর্থিক অবস্থ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শ্রমিকরা এবং আমি নিজে ২০\％মাইনে কম নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। বাজারে লড়বার জন্যে ওই ব্ববস্থ নিতে বাধ্য হয়েছিলাম，তবে কাউকে চনে যেতে বলিনি। তবু ৫－এর সামান্য বেশি ভোট পেয়ছিলাম।＂
＂यদি आপনি ৫－এর কম ভোট পান তখন को হবে？＂
＂সব ব্যবস্থাই সংবিধানে করা রয়েছে। শ্রমিকরা নতুন ক্যাভ্ডিডেট দিতে পারেন，মালিকপক্ষও দিতে পারেন। এবারে ভোটেন্র বিশেবড্ব হলো，যাঁরা টাকা
 সমান। এবং যিনি ভোটে জিততে চান ঢাঁতৃৃ্র্টসতত ৭৫\％ভোট পেতে হবে। যদি কেউ এই ভোট না পান আবার ভোই⿱亠𧘇𧰨ে এবে এবং এইভাবে ভোটের পর ভোট


জিজ্sেস করলাম，＂ভোটের্র্র্যে আপনি কি প্রচার চালান？＂
＂আমার বিরুদ্ধে প্রচার চলে। আমি প্রচার চালাতে পারি，কিচ্ত চালাই না। সত্যি কथা বলতে কী，সারা বছর ধরেই এই ভোটের কথা ভেবে আমাকে কাজ্জকর্ম করতে হয়।＂
＂শ্ূ বড় কর্তার জন্যেই ভোট ？＂
＂না，বড়－বড় ডিপাট্রমেট্টের ম্যানেজারদের সম্বল্ধেও ওই ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা ভোট দেন। কিত্ট তাঁরা কম ভোট পেলেও কাজে থেকে যান，বড় কর্তা ছাড়া

আর
কেউ তাঁদের সম্বল্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। যদিও হাওয়া কোন দিকে যাচ্ছে তা বোঝা যায়＂＂
＂‘া হনে，এই বাৎসরিক ডোটের হাশামা বাধিয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা দूर्यল হয়ে পড়ছেন। তিনি অध্রিয় কাজ করতে পারবেন না।＂

জ্যাক বেনোয়া একমত হলেন না। বননেন，＂বরং উল্টে।। কর্মকর্তা শক্তিমান না হলে কোনও কোম্পানি চলতে পারে না，কিছ্ট তার পিছনে নাগরিকদের আস্থা থাকলে তিনি আরও শটি পাবেন। এই ধরনের গণতন্ধে আরও দুটি সুবিধা হয়।

নেতৃप্ব দেবার মতন আফ্ফবল আছে এমন লোক উপরে থাকবেন। এবং তিনি ডিকটেটে-এর মতন বাবহার না করে সব সময় কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইবেন, তাঁদের বোঝাতে চাইবেন কেন একটা বিশেষ সিদ্ধাত্ত নেওয়া হলো। এই ধরনের মনুষ খরিদ্দারের সঙ্ে, সরকারের সজ্গে এবং দুনিয়ার অন্য সবাইয়ের সঙ্গেও ভাল বোগাযোগ রাখতে পারবেন, ফলেে কোম্পানি আরও সফন হবে।"
"আপনার এই যুগাত্তকারী ভাবনা-চিত্তা কি অন্য কোম্পানির মালিকরা গ্রহণ করেছ্নে ?"
"না, তাঁরারা নেননি। বরং অনেকেই একে বিপজ্জনক মনে করেন।এঁদের সাহস ননন ।"
"খুব বড় কোম্পানিতে এই গণতন্ত্র কি সম্ভব?"
জ্যাক বেনোয়া এ বিয়য়ে সুনিশ্চিত। "খুব বড় কোম্পানিতে এই গণতত্ত্র আরও সুফ্ল দেবে।"
"এই রকম আশ্চর্য চিত্তা যাকে বেনোয়া সিস্টেম বলা হচ্ছে, কী করে আপনার মাথায় এলো?"

 ! দাকানে আমি ও আমার বোন প্যাক্কিঞ্র্র কাজ করেছি এবং vরিদ্দরের

 স|বারের প্যাকেট বিক্রি করেছি। ভালই করছিলাম। কিষ্ঠ সেই কোম্পানি হঠাৎ । 4 কি হয়ে গেলো। নতুন মানিক বলা নেই, কওয়া নেই, আমাকে চাকরি থেকে ルড়িয়ে দিলেন। আমার মনে হলো, শিল্প-বািিজ্যে আমরা তো ক্রীত্দাসেরও ম ম ! সেই সময়ে কী করব, কী করব ভাবছি। কিছू দোকানদার ভালবাসতেন। ఉারা বললেন, "निজে কিছ্ম একটা আরষ করো, আমরা যতটা পারি সাহায্য কবব। টাকাকড়ি ছিল না, তাই আমার বউকে সभী করে ভাজা বাদামের বাবসা 3র করলাম। এVনও সেই বাদামওয়ালাই রয়় গিয়েছি। কর্মীদের আমি মর্যাদ্য
 ঋড়़ দেখুন-মর্যাদাशীন মনুমের কাছ থেকে বিশেষ কিছ্ম পাওয়া যায় না।


এখন আप্রবিপ্পাসে ভরপুর হয়ে রয়েছ্ছে জ্যাক বেনোয়া। কেউ-কেউ তাঁকে ।न!?! হাসাহাসি করে, ভবে পাগन। কিষ্ঠু কিছু এসে যায় না তাঁর।জ্যাক বেনোয়া
 91.1

জ্যাক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সুদুর ভারতবর্ষ থেকে এসে আপনি আমার কথাতুলো যে রকম মন দিয়ে ঙ্ললেন তার জন্য আমি কৃতজ। দুর্মুথরা কী বললো তাতে আমার কিছू এসে যায় না। দেখুন, রাজতন্ট্রের যুগে গণতষ্ণ্র নিয়ে কত হাসাহাসি হয়েছে-রাজ ছাড়া বে রাজ্য চলতে পারে কেউ ভাবতেই চায়নি। ২০০ বছর আগে ক্রীতদাসপ্রথা নিয়ে একই ব্যাপার—লোকে ওই ব্যবস্থাই স্বাজাবিক ভেবেছে। পঞ্চাশ বছর আগেও মেয়েদের ভোটাধিকার থাকবে না এইটাই নর্মাল বলে ভেবেছে মানুষ। আপনি পুর্ব ইউরোপের দিকে তাকিয়ে দেখুন। একনায়কप্ব থেকে মানুষ গণতন্ত্রের দিকে চলে আসছে। অবশিষ্ট বিশ্ধকেও গণতান্ত্রিক চেতনা রাজনীতি থেকে কল-কারখানায় ছড়িয়ে দিতে হবে।"

এবুদ থামলেন। জ্যাক বেনোয়া। অডুত মানুষটি কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "এমন একদিন পৃথিবীতে নিশ্চয় आসবে যখন মানুষ বিশ্ধাসই করতে পারবে না কোনও এক সময়ে কোম্পানির কর্মীরা ওখু মাইনেই পেত, কিষ্ঠ কর্মক্ষেত্রে তাদের কোনও গণতাপ্ত্রিক মর্যাদা ছিন ন্না"

জ্যাক বেনোয়া হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে স্ব্র পড়লেন। আমার ইংরেজ দোভাষিণী মूপি-ূূপি বললেন, "আমি ইতিযাম্ণ ধড়ে দেরেছি ছিত্য়াল ফরাসিকে কথনও অবহেন্া করে লাভ নেই। ওরাঝ্রুট্টাবে ত। অনেক সময় হয়েও যায়, সেই বাস্তিন ধ্বংসের দিন থেকে "

বিদায় নেবার আগে জার্ক বেনোয়া দোকনে-দোকানে যে ভারতীয় ওভেছ্ছাপ্র পাঠিয়েছেন তার কথা তুললাম।

মিষ্টি হেসে জ্যাক বেনোয়া রসিকন করলেন : "ভাগ্যিস পোস্টরে র্রক্রা প্রসझ্গ তুলেছিলাম, তাই আপনার সজ্গে দেখা হলো!"

তারপর জ্যাক বেনোয়া গজ্টীর হয়ে উঠলেন, "পোস্টারের কথাগুলো কিঘু দিন থেকেই আমকে নাড়া দিচ্ছিল। आমি গণতত্র্রের বে স্বপ্ন দেখছি তাও প্রাচীন ভারতের শাশ্পত বাণীর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। ওনুন, ওই পোস্টারে কী বলা হয়েছে। এক সময় মানুষও দেবতা ছিল। কিন্তু মনুষ দেবন্বের এমন অপব্যবহার ऊরু করলো বে স্বয়ং ব্রস্মা স্থির করলেন দেবप্রকে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবেন ভে মানুষ কিছূতেই তা খুঁজে পাবে না।
"স্ব্বর্গের দেবতাদের গোপন বৈঠক হলো। দেবতারা প্রস্তাব দিলেন, দেবড্বকে পৃথিবীর মাটির তলায় লুকিত্যে রাখা হোক। পিতামহ ব্রপ্木া উত্তর দিলেন, ভরসা নেই। মানুষ একদিন হারানো দেবप্বকে ঠিক খুঁঢ়ে বার করে ফেলবে। দেবতারা আবার পরামর্শ করে বললেন, "দেবড্বকে গভীর সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হোক।

পিতামহ ব্রস্না তবুও একমত হলেন না। মননুষ একদিন সমুদ্রের অতলে ড়ূব দিয়ে দেবप্ᅥকে উদ্ধার করে ফেলবে।
＂অবশেষে ব্রস্মা বললেন，দেবব্তকে মানুমের গভীরেই লুকিয়ে রেথে দাও। কারণ মনুষ কথনও ওইখনে দেবত্রের অনুসন্ধান করবে না।
＂সেই সময় থেকেই অস্থির মনুষ দেবप্টকে সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে－সে পর্বতের শিখরে অনুসন্ধান করেছে，সমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়ে সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে এমন এক বিরন শক্তির জন্যে যা তার নিজের মধ্যেইই রয়েছে।＂

জ্যাক বেনোয়া ধরেই নিয়েছেে，যতদিন কর্মক্শেত্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হবে এবং অমিকরা অদের আস্থাভাজন কাউকে প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িজ্রে নির্বাচন করতে পারবেন না ততদিন মানুষ তার আঘ্খমর্যাদা ফিরে পাবে না।
＂＇মনে রাখবেন মঁসিয়ে আমরা ফরাসিরা চাকুরে জাত হয়ে উঠেছি। প্রতি দশ｜ जন কর্মক্ম ফরাসিির মধ্যে এখন সাত জনই চাকরি করে কলে－কারখানায় রেস্তোরাঁ় দোকানে। আর আপনি নিশ্চয় জানেন দ্জু জনের মধ্যে একজন কাজ ना পেশ্যে বেকার বসে থকে। এই বেকার সমৃৰী ক্যির দিকে নেই।＂

 यদি না কর্মक्ञেख্রে তারারা মানুষের ম乡न्ने সম্মান পান？＂

২৬ নম্বর রু বেনার্ডের অফিফি সutn বসে একশ কোটি টাকার খকনো ফলের （কাম্পানির মালিক আরও যেসব খবর দিয়েছিলেন তার কিছ্ম নমুনা ওনুন।

ওঁর বিশেষ ইচ্ছে একবার কোনও ভারতীয় ঋষির আশ্যমে কয়েকটি দিন কাটিয়ে আসবেন। হয়তো প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রজ্ঞা তাঁকে আরও মনোবল দেবে ঢার নব গণত্ট্রকে সার্থক করে তুলতে।

কিষ্তু জ্যাক বেনোয়া নিজের ধর্ম থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেননি। একজন भ্মপরায়ণ রোমান ক্যাথ্লিক বলতে যা বোঝায় তা তিনি। পেট্রন কথাটার মানে 2pরাসিতে পৃষ্ঠপোষক নয়। ফরাসি পাত্রনা শবটটার অর্থ নিয়োগকর্ত। বা মালিক। પ্রতিষ্ঠানের মালিকরা থখন জ্যাক বেনোয়ার ডেমোক্র্যাসিকে কোনওরকম পাত্তা luTত উৎসাহী নন তখন জ্যাক বেনোয়া একবার রোমান ক্যাথলিক বিশপদের
 －\｜णनाদিক দিয়ে আকর্ষক। তার কিছ্ম উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সংবরণ করা গেনো －｜l｜

বেনোয়া ：প্রভু，আমি সপ্বরে পরিপুর্ণ বিপ্পসী। আমার ধারণা যা আমি করতে ぃハলাছি ত এক ধরনের বিপ্লব। বাইবেলে যীఆও ওই একই কথা বলেছেন－

মানুষের মর্যাদা প্রয়োজন, ‘লাভ দাই নেবার’—্রতিবেশীকে ভালোবাসো। কিন্তু কোম্পানিতে এখনও ক্রীতদাস প্রথা চালু রয়েছে। কর্মীদের যেহেতু কোনও ক্ষো নেই সেইহেতু তারা অর্থের ক্রীতদাস হয়ে রয়েছে। অাদের বাক স্বধীীনতাও নেই। সত্যি কথা বলতে কী, পৃথিবীর কোথাও শ্রমিকদের মনুষ বলে जাবা হয় ना।

কার্ডিনাল মৃদূ হাসলেন। তিনি মুখ না খুললেও কী ভাবছেন তা বোঝা যাচ্ছে। "বেনোয়া পাগন। कী সব আজব স্বপ্ন দেখছে মানুষটা।"

বেনোয়া : সামন্য অবস্থ থেকে জীবন ఆরু করে এই এতো বছর ধরে আমি যা বুঝ্েেছি তা হলো : ऊধু দান করলেই সেবা করা হয় না। দানটা সবচেয়ে সৃহজ পথ। কর্মীদ্রে মাইনে বাড়িয়ে দেওয়ার মতন। आমি যদি ন্যুনতম মাইনে মাসে চপ্মিশ হাজার টাকাও করে নিই তাতে প্রধান সমস্যাওলোর কোনও বিহিত হচ্ছে না। কিন্তু শ্রমিকের সল্গে আমার পার্থক্ আছে জেনেও যদি আমি তাকে সমান বলে স্বীকৃতি দিই, তকে যদি মর্যাদার অধিকার দিই সেটা হবে পাকা কাজ। আমি সৌই চেষ্টৌই করছি প্রডূ।
 অসম্মতি নেই।


 কেন হবে? এখন চার্চ কেন নীর্রব থাকবে? आপনারা আমদের পথ দেথিয়ে দিন। কোম্পানিগুলোতে মানুষ শৃফ্টলিত হয়ে রয়েছে। আমরা তদের মানুষ হিসেবে সষ্মান দিত্ছি না।

কার্ডিনাল : চার্চের ভূমিকা তো এথন কেউ স্বীকার করতে চাইছে না। আমরা যখন সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে মুখ খুলতে চাই, কাজের মানুষদের মানবিক মর্যাদা সম্ধল্ধে মন্ত্য করতে চাই, তখন এঁরা বলেন, 'আপাপাদের এ ব্যাপার মষ্ত্ব্য করার এর্তিয়ার নেই ; স্পাপনারা এ-বিষয়ে কিছুই জানেন না ।' একজন মালিক হিসেবে আপনি বে ভাষায় কথা বলেন তা ওনে আমার খুব আনন্দ হলো। কিষ্ুু একজন যাজক হিসেবে আমি যদি এর অর্ধ্কক বলতাম তা হলে ওঁরা বিরূপ হয়ে চিৎকার করত্নে আমি দিবাস্বপ্ন দেখেছি, আমার পা মাট্তিতে নেই...এএং সত্তি কथা বলতে কি, আমি তেে এই ব্যাপারে সব সত্যের মুখোমুখি হই না, একজন মালিক এই সমস্যার যতটা জানেন আমি তার কিছুই জানি না।

চার্চের অবশ্গু সামাজিক চিত্তা আছে। তা বার বার বলাও হয়ে থাকে। বক্ববাটা এই রকম : মানুষকে কাজ করতেই হবে। কিষ্ঠ সবার ওপরে যখন মনুষ

সত্য তখন কাজটা মানুষের জন্যে, কাজের জন্যে মানুয নয়। সুতরাং মানুষের যেন স্বধধীনতা থাকে, তবেই সে দায়িত্ববোধসমম্পন্ন কাজের মানুষ হয়ে উঠতে পারবে। আমাদের বর্তমান পোপ এ-ব্যাপারে অনেকবার মুখ খুরেছেন। উনি পোলাশ্ডের মানুষ; যাজক হবার আগে চার বছর কারখানায় শ্রমিকের কাজ করেছেন। আপনি যা করতে চাইছেন চার্চও অনেকদিন তাই বলে আসছে। আপনার মধ্যে খ্রিস্ট্রীয় চিস্তাধারা রয়েছে। আমরা বনে যাচ্ছি, কিজ্তু কারুর কানে ওসব কথা পৌঁঘয় না।

বেনোয়া এখন অভিভৃত, চার্চ থেকে তা হলে কোনও বাধা নেই। ভরসা পেয়ে তিনি নিজের চিস্তাধারার ব্যাথ্যা ञুরু করলেন। তাঁর গণতান্ত্রিক স্বপ্ন থুব সহজ জিনিস নয়—শেয়ারহোন্ডার এবং শ্রমিকদের মধ্যে প্রকৃত শক্তি সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে।

খুশি মনে কার্ডিনাল বললেন : যদি আপনার কোম্পানি ঠিক মতন চলে, তা হলে আমি চাইব আপনার স্বপ্নকে সবাই গ্রহণ করুক, কারণ আপনার চিত্তায় মহত্বের ইগ্গিত রয়েছে।

বেনোয়া : যদি আমার কোম্পানি ঠিক মতন ন্ভে চেলে তার মানেই যে আমার স্বপ্ন ভুল তা ঠিক নয়, প্রভু।

কার্ডিনাল : আপনার পথ অনুসরণুধ্রেতি গিয়ে কোম্পানিগুলি যদি লাটে


মালিক ও শ্রমিকের ভূমিকা বদলাবদনি হতে চলেছে। দু’ পক্ষের চরিত্র ఛ’ রকম। যাদের টাকা খাটছে তারা হিসেবি, ঠাণ্ডা মাথা, চারদিকে তাদের কড়া অথচ সুক্ষ্ম নজর। অন্য পক্ষ একটু রগচটা, হছ়ু মদুড়ুম বেপরোয়া কাজ করে গসে। কথাবার্তার : ‘।রপ্যাঁচ বোঝে না। তবু ছু' পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ কন্নে আসবে। দু' পাক্ষরর মধ্যে কতকগুলো অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে সমঝোতা আসবে।

জ্যাক বেনোয়া এবারে খ্রিস্টান মালিকদের সমলোচনা করলেন। এঁরা ডঁন্নাসিক, কোনও ব্যাপারেই এঁদের বিপ্ধাস নেই, কোনওরকম পরিবর্তন তাঁরা גানতে রাজি নন। বেনোয়া এবার সবিনয়ে উম্সেখ করলেন, বিশপদের সভাপতি |々সেবে কার্ডিনাল নিজেও নির্বাচিত হয়েছেন।

কার্ডিনাল : যত মতবাদ আছে তার মধ্যে ডেমোক্র্যাসির দোষ সবচেয়ে কম। 1िजত্ত গণত্ত্র্র নিখুঁত নয়।

বেনোয়া : অর্থই সব অনর্থের মুল, প্রভু। টাকাই সব কিছু উল্টেপাল্টে দেয়।
কার্ডিনাম : টাকা ছাড়া এ যুগে কিছুই নেই। টাকার পিছনে রয়েছে মানুষ ৭সং তার সীমাহীন ক্ষমতার লোভ। রাজনীতির পিছনেও কমতার লোভ,

ব্যবসা-বািিজ্যের পিছনেও ক্ষমতার লোভ। এফিসিয়েন্পির নামে লোভ, বাঙ্তবতার নামে লোভের রাজত্ব চলেছে দুনিয়ায়।

কার্ডিনালের অশীর্বাদ নিয়েই বেনোয়া সেদিন বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁর বিশ্ধাস নিজের লাভের জন্য লড়াই করার আগে প্রত্যক্ষ দায়িত্ৰবোধসম্পস্ন মালিককে মানুষের মর্যাদার জন্যেও নড়াই করতে হবে।

জ্যাক বেনোয়া তো ট্রেন ধরার জন্য প্যারিসের অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আমিও রাস্তায় বেরোলাম ফরাসি দেশের শ্রমিকদের সম্বন্ধে কিছ্ খবরাথবর জোগাড়ের জন্যে।

প্যারিসের মেট্রো নাকি খুবই সহজ-গাঁয়ের আনাড়িরাও এক ঝলকে সব বুঝতে পারে। হয়তো তাই-কিষ্ঠ একা বেরুতে আমার এখনও সাহস হয়নি। ফর্রাসি ভাবার ‘ফ’-ও বুঝি না। মেট্রোতে पুকতে গিত্যে সব গোলমাল হয়ে যায়।

এই হারিয়ে যাওয়ার ভীতিটা যে সম্পুর্ণ অয়ন্ক নয় তা অকপটে স্বীকার করে নেওয়া জাল। जাত আমাকে যদি নেহাতই গঁঁটয়া মনে হয় ততেও ফতি नেই।

মিছরিদাই এদেশে আসার पাগে আযাশ্কে ট্রেনিং দিয়েছিলেন। "কখনও নিজেকে বেশি চালাক ভাববি না। তোবகুধিনে রাথতে হবে, রোজ কনকাতায় যাতায়াত করলেও ঢুই কলকাত্য়া ত্র। ঢুই মফস্বলের মানুষ, তোর নিবাস
 পুরোপুরি স্মার্ট হওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া তোর বাড়তি দোষ রয়েছে। তোর জন্ম বনগাঁ্যে। পথের পাচালীর দেশ হতে পারে। কিষ্ু শহরে ডূমিষ্ঠ না হলে কিমুতেই পুরো শহরে হওয়া যায় না। এর জন্যে তোকে আার একবার কলকাতায় জন্মাতে হবে।"

মিছরিদা आঁতে ঘা দিয়েছিলেন, কিষ্ব বোষহ্য খুব মিথ্যে বলেননি। যদিও আমার এবদু গর্ব ছিল, পৃথিবীর বৃহ্তম শহরুলির তালিকায় কলকাতায় স্থান প্যারিসের আগে এবং ওই শহরটা আমি মোটমমুটি চিনি।
"ওরে মূর্খ, কলকাতা সম্বল্ধে গ্যাজর-গ্যাজর করে কতকঙুলো বই লিখেছিস বলেই, কলকাতাকে ঠিক মত্ন চিনেছিস এই দষ্ট রাাখিস না। ওয়ান্স এ মফস্বল ম্যান অলওয়েজ এ মফস্বল ম্যান।"
"মিছিরিদা বড় শহরের তালিকায় কল্লকাতা দশ নম্বর, অার প্যারিস যোলো।"
মিছরিদার উত্তর : "ওসব আমারও জানা আছে। পৃথিবীর প্রথম পাচটা শহর হলো : টোকিও, নিউইয়ক্ক সিটি, সাওপালো, ওসাকা, মেক্পিকো সিটি। এর পর রয়েছে : নস্ এঞ্রেলস, সাংঘাই, লম্ন, বোম্বাই। এর পর কলকাতা। তার পরে

বুয়োনেস এয়রেস, রায়ো ডি জেনারিও, বেজিং, সিওল, কায়রো ও প্যারিস।"
"মিছরিদা, আমেরিকার বড়-বড় শহরগুলো চষে বেড়িয়ে আপনি আর কাসুভ্ডিয়ান নন, একেবারে বিশ্পনাগরিক হয়ে উঠেছ্নে।"
"ওসব বাজে কথা ছড়। সাইজে বড় হওয়াটইই সব সময় বড় কथা নয়। নিউ ইয়ক, লস এঞ্জেনেসের আমেরিকানরাও প্যারিসে এসে ট্যারা হয়ে যায়। মফম্বলের লোকের মতন নিজ্রেকে ুেতিয়ে ফেলে। তাই তোকে সময় থাকতে সাবধান করে দিচ্ছি।"

সাবধান করে দেওয়ার নামে মিহরিদা যা বললেন তা হলো হারিয়ে যাওয়ার जয় 1
"মিছরিদা, ঠিকানা হারানো নয়। মনুষ প্যারিসে বোধহয় নিজেকেই হারিয়ে ফেলে—কোথায় যেন একটট বই পড়েছিলাম : নিজেরে হারিয়ে খুঁজি।"
"ওরে মৃর্, নিজ্জেকে গারানোর বয়স তোর-আমার অনেকদিন কেটে গিয়েছে- লোটিকম্বল নিয়ে কাশীবাসের ঘন্টা বাজলো বলে। আমি প্যারিসে ঠিকানা হারানোর ভয়ের কथা বলছি। শোন, কলকাম্নুর এক ইয়ং সায়েন্টিস্টের




 শহর বেড়াতে বেরুলেন। নিজের কাগজপ্তর সব অন্য বফ্ফুদের জিম্মায় দিত্যেছ্নে। অনেকস্মু ঘুরে-ফিরে মখন খুব ক্লাশ্ত হয়ে থাকার জায়গায় ফেরার ইচ্ছে হলো তथনই শুরু হলো মুশকিল। ওখানকার বাড়িওুেো সব একই রকম দেথতে। শত চেট্টা করেও নিজেদের বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে পকেটমারের ভয়ে পকেটে বেশি পয়সাও রাখা হয়নি। সব ইভ্ডিয়া থেকে আসা जন্য বব্ধুদের হেপাজতে রয়েছে।"
"তারপর ?" আমি এবটু উদ্বিম্ন হয়েই জিভ্ঞেস করি।
"খুবই কেলেক্কারিয়াস অবস্থা, দूই হারিয়ে-যাওয়া বৈষ্ঞানিকের চোেে প্রায় জন। পরের দিন সকানে ওরলি এয়ারপোর্ট থেকে দেশে ফিরে যাবার কথা। কিষ্ট কিছুতেই বাড়ি খুজে পাওয়া যাচ্ছে না।"
"তथन की रूো?"
"প্যারিস তथন ওদের ব্রদ্মতালুতে উঠে গিয়়ছে। যতো লোকের সহ্গে কথা বলতে যায় সবাই পাত্তা না দিয়ে চলে যায়। ফরাসি না জেনে ইংরেজি ঘাড়ে ।, পিত্যে দেওয়ার চেষ্টা কোনো জাত-ফরাসি বরদাঙ্ত করবে না। এদিকে পকেটে

পয়সাও নেই, সব খরু হয়ে গিয়েছে। রাত অনেক হরেে গেলো। একা হলে বৈজ্জানিকের তো হার্টফেল করতো। দুজন বলে মনের দুঃچে লোন নদীর ধারে গিয়ে চপচাপ বসে রইলো। দুটি পুরুষমানুষকে একাদ্দু অন্ধকারে একসল্গে নিরিবিলিতে বসে থাকতে দেখলে প্যারিসের পুলিশ আবার অন্য সন্দেহ করে বসে, যদিও পুরুcে-পুরুষে ভাব-ভালোবাসা সাধারণ ফরাসিরা উদারভাবেই মেনে নেয়, অনেক বড়-বড় লোক বয়ঞ্ৰন নৈ নিয়ে বুক ফুলিয়ে ‘ঘরসংসার’ করেন, কেউ আপত্তি তোলে না।"
"তারপর ?" আমি ক্রমমশ অধ̌र्य হয়ে উ১ছি।
মিছরিদা বললেন, "পুলিশে এসে শাসাল। ভাবল ড্রাগ ইত্যাদি বেচাকেনার তালে আছে। বললে, সুড়সুড় করে বাড়ি চলে যাও, রাত শেষ হতে দেরি নেই। বাড়ি তো যেতে চায় এরা, কিষ্তু যাবে কী করে ? ঠিকানা পর্যত্ত কাছে নেই—সব शাভব্যাগের মধ্যে, या বষ্ধুদের কাছে রয়ে িিয়েছে।"
"কিন্তু বাহাদুর বটে প্যারিসের পুলিশ। ওই পুলিশের কী করে ইংরেজরা বদনাম দেয় জানি না ! ওয়ার্লডের বেস্ট বলতে পারিম। পুলিশ ইংরিজী বুঝলো। হারিয়ে যাওয়া বৈষ্ঞানিক ওুধু বলতে পারলেন ধ্লৌ ব্নফারেন্সে তিনি প্যারিসে
 প্রথমে ওই কনফারেন্স বে হল-এ হয়ে সৈখানকার কেয়ারটেকরের পাত্তা করে, কনফারেন্েের অর্গানাইজিং প্রেলি心্টেট্টকে ফোন করলো। দু'জন কলকাতার
 প্রেসিডেটট বলনেন, পঁঁচ-ছট জায়গায় অতিথিদের রাখা হয়েছে কাকে কোথায় জায়গা দেওয়া হব্যেছে আমি বলতে পারবো না। তবে কিছूফ্ষণ সময় দাও, আমি ফোনে খবরাখবর করি। সেই রাতদুপুরে প্রেসিডেন্ট মহোদয় আরও কয়েকজন কর্মকর্তকে জাগিয়ে শেষ পর্যত্ত পুলিশকে আবার ফোন করলেন এবং ঠিকানা খুঁজ্জে দিলেন। পুলিশ তখন দু'জনকে সেখানে নিয়ে গেলে।। এ-यাত্রায় প্রাণে বাঁচলো কলকাতা আর মেদিনীপুরের ছেলে।" আমি তথনই অজানা ভয়ে শিউরে উঠেছি। মিছ্রিদা বললেন, "সবচেট্যে যা লজ্জার বাপার বাসস্থানট্ট খুবই কাছাকাছি। যেখানে সারারাত কেটেছে তার কয়েক পায়ের মধ্যে। কিষ্ু বাড়িওলো সব একরকম দেখতে ऊাই চিনতে পারা যায়নি।"

মিছরিদা বকুনি দিলেন। "হাসিস না। जোরও প্যারিসে এই দুর্গতি হতে পারে। কিষ্ঠ যাতে না হয়, তার জন্য স্পেশাল ব্যবস্থা করছি।"
"মাদুলি দিচ্ছেন, না কোনও পাথর, মিছরিদা?"
"มাদুলিও না, পাথরও না।" মিছরিদা ছোট ছপানো কার্ড দিলেন। "এর নাম প্যারিস কার্ড। আমেরিকান ডিপার্টমেঁ্টান স্টেরে পাওয়া যায়। এখানে

ফরাসিতে লেখা আছে，আমি হারিয়ে গিক্যেছি，এখনই সাহায্য করুন। প্যারিস প্ৗৗঢেই এতে বাসস্গানের ঠিকানা এবং টেলিফোন লিথে রাখবি！＂
＂কিস্ত দू’খানা কার্ড কেন，মিছরিদ！？＂
＂ওরে মূর্খ，একখানা মানি ব্যাগে রাখবি，আর একখানা বুক পকেটে। প্যারিসে এথনও পকেটমারের অভাব নেই।টুরিস্ট সিজনে সমস্ত ইউরোপের পকেটমাররা পাসপোঁ্ট এবং ভিসা করিয়ে প্রেনের টিকিট কেটে প্যারিসে হাজির হয়। যদি তোর মানিব্যাগ সায়েব পকেটমারের কারসাজিতে গায্যেব হয় ত হ হলেও যাতে জলে না পড়িস তার জন্যে এই স্পেশাল হাওড়ীয় দূরদৃধি।＂

মিছিরিদার এই প্যানিক কার্ড পকেটে রেvেও ভয় যাচ্ছিল না। মানসচক্কে দেখছি পথ হারিয়ে নদীর ধারে মুখ তকনো করে একন্া বসে আছি। ওই হারিয়ে যাওয়া বৈজ্ঞানিক এখন কলকাতার নামী লোক। না－হারিল্যে অহ্ষত অবস্থা় ফরাসী দেশ থেকে স্বদেশে ফিরলেই মিছরিদা ওঁর সজ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন।

কিষ্তু আপাতত আমার দুশ্চিত্তা লাঘবের জন্যে জ্যামার আ্রা্রয়দাত বিশেষ ব্ববস্থী নিয়েছে্নে।

আমি একজন সশী পেয়েছি। বাইশ－কেত𧰨েশ বছরের এই ছেলোিিকে পথের সঙী পেয়ে আমি যেন চাঁদ হাত পৌ্লে
 ＂আপনার কোনও চিত্তা নেই। ৷্টীখানে যেতে চাইবেন সেখানে নিয়ে যাবো আপনাকে।＂

আমি আবার পথে নেমে এসেছি। আমার ঘুব ভাল লাগছে। বললাম，＂ভাই ইভ্রা⿰亻িম，বাংলাভাষায় কথা বলতে－বলতে ফরাসি দেশের রাজগানী ঘুরে বেড়াতে পারবো এ তো কল্পনা করিনি।＂
＂আমকে আপনি ডালিমও বলতে পারেন। ওন আমার ডাকন্নাম। আমার বোনের নাম বন্যা। আপনার সর্গে আমার দেখা হয়েছে জানলে ও খুব খুশি হবে， বিশ্ধাসই করবে না। আপনাকে দিয়ে একটা সই করিয়ে নেবো। যখন দেশে যাবো তখন বন্যাকে দেবো।＂
＂আমি সই দেবার মতন কেউকেটা নই，ইব্রাহিম। আমার সঙ্গে বাংলা বই নেই，থাকনে তোমাকে একট৷ দিতাম।＂

ডালিম হাসলো।＂আমি ওনলাম，আপনি যেখানেই যান সেখানকার সম্বন্ধে ললখেন। বাঙালিদের আপনি খুঁজে－খুঁজে বের করেন।＂
＂বের না করে উপায় থাকে না，ইভ্যাহিম। আমি তো বাঙালি ছাড়া কারও গেতরে ঢুকতে পারি না। তাই কোনও অচেনা দেশে গেলে，স্থানীয় বাঙালিদের






 করে"







 आโ厂,"


 ওয়ার্নড়র ধ‘প উঠd যাবা।"
 ব্যাপারে এরেবার্ তলায়।"



 याप्र्श"


 করে এই শহরে এনে?"


চলুন-মেট্রোতে पুকে পড়া যাক। মেট্রোটl একবার সড়গড় হয়ে গেলে সমস্ত প্যারিস শহরটাই আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেলো।"

আমি ভিড়ের মধ্যে ইভ্যাহিমকে হারাতে চাই ন।। ওর হাতটা ধরেই মানুভের স্রোতে গা এলিয়ে দিলাম প্যারিস-মেট্রোতে প্রবেশের জন্যে।

প্যারিস-মেট্টেরের সিঁড়ি ধরে ফরাসি দেশের ভুগর্ভে প্রবেশের পথে ইভ্রাহিম সস্নেহে আমার হাতঢl ধরে রাখলো যাতে ভিড়ের চাপে আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে না যাই। আমার মনে পড়ছে কলকাতার কথা। গজাসাগর মেলার সময় উত্তরপ্রদেশের গ্রাম্য তীর্থযাত্রীরা ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার আশকায় গাটছড়া দিয়ে মহানগরীর রাজপথে ঘুরে বেড়ান। অনেকে তাই দেটে হাসেন, আর দু-তিনবার দুনিয়া প্রদ্ষিণ করার অভিख্ৰুত নিয়ে প্যারিস নগরীতে এসে অমি গ্রামে তীর্থयার্রীদের উদ্বেগ হাড়ে-জাড়ে অনুভব করছি।

এবদু লম্জা यে লাগছিল না তা নয়। কিষ্ুু কমবয়সী ইব্রাহিম আমাকে মনোবল দিলো, "গোড়ার দিকে এমন হয়, জাআ্木পর সব ঠিক হয়ে যায়।
 লোককে প্যারিসের রাজপথ চেনাবেন।"
 দুদিন পরে অন্য नোকের পথপ্রদ্শব


ইর্রাহিম অফিস থেকেই কয্যেকটা মেট্রো রেল কুপন নিয়ে এসেছে। তার এপটা゙ যেমনি বেশিনের সামনে ধরলাম অমনি চো করে টেনে নিলো, ইভ্রাহিম সিগনাল দিলো এখনই টার্নস্টইললে মৃদু চাপ দিয়ে এগিয়ে যান। জামি মেট্রোতে ছুকে পড়েছি।

প্যারিসের মেট্রোতেও শত-শত বিষ্ঞপপন আছে, যেমন আছে আমাদের
 রেলস্টেশনে, রাজপপথে আমাদের দেশের বিজ্ঞাপনতলো ক্রুম্য বীভৎস হয়ে উঠেছে। বিগত হিসেবে আমাদের সৌন্দর্য চেতনা যে লুপ্ত হতে চলেছে তার নানা প্রমা রয়েছে এই সব বিজ্ঞাপনি হোর্ডি-এ। আর প্যারিস-মেট্রোর বিख্জাপনগুলো যেন আর্ট এগজিবিশনের সাজানো ছবি। সাধে কি আর সমস্ত দूনিিয়া ডিজাইনিং-এর ব্যাপারে ফরাসিদের ওুরু বলে মেনে নিয়েছে। এখানকার এক ভদ্রলোক এই শতকের ডিজাইনিং বিপ্বব শুরু করার আগে ঘোষণা করলেন, শ্পম্স বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা, অসুন্দরকে বিক্রি করা যায় না-আগলিনেস ক্যান নঢ্ বি সোল্ড।

একটি হোর্ডিং-এর দিকে ইভ্বাহিম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। কোন ফরাসি সুন্দরী শাড়ি পরে এক আশ্চর্য মায়ামোহ সৃষ্টি করেছে। না, শাড়ি নয়, শাড়ির মতন ড্রেস, যা শাড়ির ভ্রাত্তি সৃষ্টি করছে। নতুন ফ্যাশন শো সম্পর্কে ঘোষণা। ইব্রাহিম বললো, " সায়েবকে বলবেন, আপনাকে এ এগজিবিশনে নিয়ে যাবেন।" ইভ্রাহিম ভারত ডূখঙ্র অনেক খবরাথবর রাঘে। বললো, "আমাদের দেশেও তো ধুতি "সালোয়ার বেরিয়েছে যা ঠিক ধুতির স্টইইলে তৈরি। তেমনি শাড়ি-ফ্। দেখবেন, একদিন দুনিয়ার সমস্ত মেমসয়েব এই শাড়ি পরবে"--ইব্রাহিমের ভবিষ্যদ্বাণী।

ইরাহিম নিজের জীবনের কथা কিছ্র বলতে চাইছিল না। প্যাটফররমে দাঁড়িয়ে যা-দু-একটা কथা বননো তাতে আন্দাজ করা গেলো সে ভগ্যসন্ধানে লেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়়েছে। এপারের বাঙালিরা যখন অ্যাডভেঞ্চার বর্জন করে অতিমাত্রায় হিসেবী হয়ে পড়েহে তখন ওপারের বাঙালিরা ঘরছড়া দিক্হারা হবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠছে। পৃথিবীর এমন দেশ পাবেন না যেখানে বাভলাদেশিরা ভাগ্যস্ধানে হজির হচ্ছে না। এদের প্রর্যোজনীয়़ শিক্সা নেই, সছ্গি নেই।
 বাঙালির ঘরকুনো অপবাদ্টা যে নেহাত র্র থ্যা তা যে কোনও দেশের ইমিগ্রেশন পুলিশ প্রকাশ্যে স্বীকার কর্রব্ুু

এই বাঙালি কেন স্বদেশ ত্যাগ্টুরি বিদেশে পাড়ি জমাতে উৎসুক তা আন্দাজ করা শক্ত।

ইমিখ্রেশন পুলিশ বলবে দারিদ্র। কিষ্ু এদের থেকে অনেক দরিদ্র এপার বাংলায় আছে তারা বেরুতে চায় না। তা ছাড়া ইব্রাহিমের কথাই ধরা যাক, সে নিতাণ্ত গরিব নয়। ওর বাবা সরকারি প্রতিষ্ঠানে অফিসার। ঢকায় নিজেেের বাড়ি আছে। তবু ইর্রাহিম ছোট বয়স থেকেই দেশ ছাড়ার জন্যে অস্থির। বাংলাদেশের এই বিপ্পস্বপ্নে পিছনে রয়েছে হাজার-হাজার বাংলাদেশির প্রবাসসাফল্য। কপর্দকহীন অবস্शায় দেশছাড়া হয়ে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেন্য়ায় ছড়িয়ে পড়ে়ে এই বাঙালি। পথথর ক্রাত্ডিতে অনেকে নিশ্চিহৃ হলেও কেউ-কেউ সাফ়লে্যের সন্ধান পেল্যেছে। এই বাঙালি এখন নিউ ইয়র্কে, শিকাগোয়, বোস্টনে গোকান চালায়, এই বাঙালি লভ্ভনে বার্মিংহামে রেস্তোরার মালিক। এই বাঙালি খুদ্ড শিল্পপতি হয়ে মার্ক অ্যাভ স্পেনসারে শাঁ্ট্যান্ট সরবরাহ করে।

বিশ্পসন্ধানী বাঙালির দুঃথখরও অন্ত নেই। ঘরছাড়া হয়ে সে প্রায়ই দিক্হারা। প্রায়ই সে অন্য দেশে বেআইনী অনুপ্রবেশকারী। ইউরোপআমেরিকার বিমানব্দরে সে সবচেয়ে সন্দেহভাজন। পকেটে পয়সা এবং পাসপোর্ট ভিসার ছাপ থাকনেও সে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয় অকারণে,

जকে দূরে ঠেলতে পারলেই বিদেশি পুলিশের আনন্দ।ইমিহ্রেশন অফিসারদের ভয়ে এই বাঙালি সদাসস্ত্রঙ্ত, তার প্রায়ই থাকার জায়গা নেই। এমন জায়গা আছে ব্যেখান একই ঘরে বারোজন বাঙালি বিভিন্ন সময়ে ঘুমমায়, কেউ সকালে, কেউ রাত্রে। হঠাৎ শিফ্ট পাল্টাপাল্টি হলেে তাদের শোবার তো দৃরের কথা বসবার জায়গা থাকে না। সেই ঘরের মালিককে ফরাসি দেশে বলা হয়, ‘ঘুমের দোকানদার’, ম্মিপ মার্চেন্ট। বিদেশিদের গোরু-ঘোড়ার মতন রেথেই এরা ধনী হয়। হতভাগা এই বাঙালির জীবনयাত্রা নিয়ে বই লেখার সময় হয়েছে। কোন উদ্যোগী তরুণ লেখক সরেজমিনে তদণ্ড করে বই লিথলে তা হবে আমাদের সাহিত্যে মহামূন্য সংযোজন। দরিদ্র বাঙালির বিশ্বপরিক্রমা এই শতাদ্לীর বাঙালির নতুন বৈশিষ্টা-এদের না-দেখvই রবীদ্র্রনাথ লিথ্থছিলেন, ‘লিথে দিলো বিশ্ধনিথিল ছু’বিঘার পরিবর্তে’!

এই বাঙালির দুঃখ অনেক। সে প্রায় বিদেশে কোনও কাজ পায় না পেনেও, সস হয় শোষণের শিকার, কথনও প্রবাসী স্বদেশবাসীর, কখনও নিষ্ষরুণ নির্লজ্জ বিদদিির। সমৃদ্ধ দেশওুলির অর্থनীতিতে ঘরহাড়_,্ধुবাসী শ্রমজীবীর ডূমিকা সম্বক্ধে কিছু অপ্রিয় কথা যथাসময়ে বলতেই দ্রে্রে

 जার—হয়তে এদেশে ফিরে আশ্শিল্ন পথ চিরতরে রুদ্ধ হবে। বিদেশের
 ২য়। মানুষের ওপর এই ধরনের অত্যাচার চলজো ক্রীতদাসঢ্বের যুগে। এখন দাসপ্রथা নেই, কিক্তু ঘরহাড়া শ্রমজীবীর দুঃてখর অবসান হয়নি, বরং তার সমস্যা (নড়েই চলেছে। এই দুর্ভগগার জন্যে পৃথিবীর কোথাও বিদ্দুমাত্র সহানুভূতি ে.্ই-ন্যায়াধীশের চোেে সে আইনভ্্ককারী বিদেশি, তার জন্য কে চিষ্তা করবে?

ইভাহিম কেমন করে সাগর ও পর্বতমালা পেরিয়ে রাতের অপ্ধকারে ফরাসি পীমনা অতিক্রিম করে এদেশে প্রবেশ করেছিল তা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর
 ড়াইভার, বোম্বেটে জাহাজিদের তুমিকা আছে। যাই হোক ইভ্রাহিম যথাসর্বস্ব এপরকে দিয়ে শেষ পর্য্ত এদেশের পথে-পথে ঘুরেছে। কোথাও আশ্রয় ।:আটাতত পারেনি। অনাহারে একদিন ছোট এক শহরের ফুটপাতের রাত ஈটিয়েছে ইভ্রাহিম। ইউরোপের কোনও দেশে পথে রাত কাটানো ভয়াবহ -া৷পার। ঠাক্ডায় জনে মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব ছিল না। সমস্ত রাত পথে কাট্টেযেে ।.৩ানাবলায় ভাগ্যের দেবতা প্রসন্ন হলেন। যে জানলার তলায় ইভ্রাহিম আশ্রয়

নিয়েছিল সেই জানলা খুলতে গিয়ে এক বৃদ্ধা ফরাসিনী পথহারা এক কুমারকে দেখলেন। ছুটট বেরিয়ে এসে ইর্রাহিমকে পরম স্নেহে ভিতরে নিয়ে গেলেন। গরম দূধ ও রুটি খেতে দিলেন। বললেন，আমার টয়লেট ব্যবহার করোগ যাও।

বৃদ্দার অনেক অভিমান ই্রাহিমকে জিজ্ঞেস করলেন，＂গত রাত্রে ওখানে না ওয়ে আমাকে ডাকলে না কেন ？＂

ইর্রাহিমের ঢোখে জল। অজানা বিদেশিকে মানুষ সন্দেহ করে，কোন স্পর্ধায় সে রাতের আা্রয় চাইবে ？

এই বৃদ্ধা সস্তানের স্নেহে আশ্রয় দিলেন ইর্রাহিমকে। পুলিশের চোখ থেকে লুকিয়ে রাথলেন। পনেরো দিনের নিরন্তর সেবায় দুর্বল বিদেশিকে চাগা করে তুললেন। পরে সামান্য কাজের ব্যবস্থা করে দিলেন। দিলেন কিছু অর্থ। অনেকটা ऊূপকথার মতন－পৃথিবী এখনও সম্মুর্ণ প্রীতিহীন মরুভূমি হয়নি। এখনও এখানে যা ভালবাসা আছে তা আমাদের কন্পনার অতীত।

ইভ্যাহিম কিষ্তু ওৰু আা্রয় পাবার জন্যে বাংলাদেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেয়নি। সে ভাগ্গের সর্গে মোকাবিলা করতে চায়। স্ে ধনী হতে চায়। সে ঘুটতে চায় প্যারিসের দিকে।

প্যারিসে সে একজন বাঙালাদেশিকে অিষট্ট，যার একটা ঘর আছে। এই
 ঢাপালো গৃহহৃত্যের দায়িত্ব। অর্ধাংপ্রস⿰亻丨 দিন，প্রয়োজনে সমস্ত রাত এখানে－ ওখানে দিন－মজুরি করো，যথার্ষ্বী বাড়িওয়ালাকে দাও এবং তার সেবাयত্ন করো। অথচ পালাবার ৬পায়ও নেই—－ারণ বাড়িওয়ালা পুলিশকে খবর দেবে। বেজাইনি বিদেশি অনুপ্রবেশরীদের ধরতে পারলে সব দেশের পুলিশের মতন ফরাসি পুলিশেরও সবিশেষ আনন্দ।

এর পরেও নানা দুঃথের কাহিনী। এক দেশি ভাইয়ের আা্রয় থেকে পালিয়ে অন্য্র আর এক দেশি ভাইয়ের আশ্রয়ে গমন। ইব্রাহিম বললো，＂দেশের লোকের পাম্পায় পড়লেই ওরা আপনাকে চাকর করে রাথবে। কিৰ্টু চাকর হবার জন্যে তো ঘর ছেঢ়ে এদেশে আসিনি，স্যর।＂

यাই হোক，কয়েক বছর পুলিশের সহ্গে লুকোচুরি খেলে，এক সহ্দদয় ফ্রাসির চেষ্টায় কোনওরকমে পুলিশের অয় কেটেছে। তারপর এক বাঙালি বউদির দয়ায় একটট চাকরি পাওয়া গিয়েছে। অফিসের মেসেঞ্জ্রার বয়ের কাজ। এখন ইভ্রা⿰亻ি কিছ্রুট নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। এখন ওর আশ্রয়ে দু＇জন বাংলাদেশি ছোকরা বসবাস করে। ওদের পুলিশি হাপামা কাটেনি। তাই প্রকাশ্য চাকরি জোটে না। এখনও দু－একটা বাড়িতে ভৃত্যের কাজ করছছ। আর একজন রেস্ডোরাঁয় ফুল বেচে। এ－এক সুন্দর জীবিক। সझিনী নিয়ে ফরাসী

মঁসিয়ে রেস্তোরাঁ় অথবা কাফেতে আসন গ্রহণ করলেই ফুলওয়ালা সামনে হাজির হবে। চোস্ত ফরাসিতে সে বলবে，মঁসিয়ে এই মহিলার যোগ্য হবার জন্যে আমার ফুলরা ছট্টট করছে। ওরা বুঝতে চাইছে，কে কার সৌন্যর্যকে বৃদ্ধি করবে। মঁসিয়ে ততষ্ষণে ব্যাপারটঁ বুঝেে নিয়েছেন। তিনি সঙ্গিনীকে অনুরোধ করবেন，পছ্দমতন ফুল তুনে নিতে। ফুল গছিয়ে，खঁ পকেটে পুরে ফুলওয়াল্গ এবার ঘুটবে অন্য অতিথির সন্ধানে।

ফরাসি দেশে ফুলের বিলেষ সম্মান，তাই ফুল হাতে ভিক্ষে করলেও তার সমস্ত অপরাধ মার্জনা পায়। বিদেশি ফুলওয়ালাকে ফর্রাসি রেস্তোরাঁ－মালিক মেনে নিয়েছে এর জন্যে যে এখন কোনও জাত－ফরাসি ওই কাজে তেমন আ্রহ দেখায় না। তার সময়ের দাম এতোই বেশি শে এই কাজ পড়তায় আসে না।

কিষ্তু ইভ্রাহিমের অন্য ধারণা। সে জানালো，＂ফুলের ব্যবসায় খুব লাভ স্যর। （কানওরকমে ছ－সাতটা খদ্দের ধরতে পারলেই আপনার হিম্নে হয়ে গেলো। দশাট বেচলে তো কথই নেই। ৩খু আপনাকে লোকের মন বুবে কথা বলতে হবে। সাল্যেব হয়তো আপনাকে প্রথত্ম পাত্তা দিত্তম্রাইবে ন।। আপনাকে তখন
 কি ফেন্ল ছাড়া মানায় ？যার জন্যে এই ফুলেরুজ্ত্ত，তার কাছে ছড়া অন্য কোঝাও
 ২বে ফুলের চেয়ে সুন্দরী এই ম্যে


অনেক বাংলাদেশি প্যারিসের রাস্তায় ফেরিওয়ালার কাজ করে। প্রধান বিক্রি －｜नা বিচিত্র সাইজের বেলুন। পরিশ্রনী বাঙলাদেশি চাকরি পেলেও দুটো বাড়তি ঋ্রার জন্যে রবিবারে ফেরিওয়ানা হয়। তবে এখানে চাকরি জোটনো বেশ শক্ত小াজ। জুটলেও সৌ সব চাকরি，যা করতে ফরাসি নাগরিকদ্রে মন ভরে না। ।．ধকার বসে থাকলেও জাত－ফরাসি সাফাইওয়ালা হতে রাজি নয়－তাই প্যারিস भরিষ্কার রাখার কাজটl প্রায় অন্যের হাতে চলে গিয়েছিন। এখন সরকার উ゙九．ঠপড়ে লেগেছ্ছে যাতে ফরাসি স্বনির্ভর হয়ে নিজের ময়লা নিজেই পরিষ্ষার小－নতে পারে। এ－বিষয়ে কলকাতার বাঙালির সজে প্যারিসের ফরাসির কোন －্অখিল নেই। যতদুর জানা যায় কনকাতা সাফাই রাখার কাজে একজনও ব্গ স্গানকে থুঁজে পাওয়া যায় না। বেকারের তালিকা যতই দীর্ঘ হোক এ－কাজ （．৯৬ করতে রাজি নয়।

ইব্রাহিম বললো，＂দেখুন না，ফরাসিদের চাকরি দিতে গিয়ে প্যার্রিস শহরটা ஈil রকম नোংরা হয়ে গেলো। পাবনিকেরও কত অসুবিধে হচ্ছে। আগে ৷．৩ারবেলায় সব কিছू সাফাই হয়ে যেতো，পথঘাট জজ্জালমুক্ত হয়ে ঝক্বক্
.তক্ত্্ করত্ত। এখন কোন ফরাসি রাতের অন্ধকার থাকতে উঠে ময়লা পরিষ্কর করবে? সাফইওয়ালাও দশটা-পাচটা চাকরি চইইছ, তাত্ত জঙ্জালে শহর ডুবলে ডুবুক।"

ফরাসি সাফাইওয়ানা নিতান্তই বাবুমশাই। সে ঝাঁা হাতে শহর পরিষ্কার করবে না। তার জন্যে কত রকমের যষ্বপপাতি বেরিয়েছে। ハসস সব স্বয়ংক্র্রিয় यᄑ্র্র নিয়ে গাড়ির মধ্যে বসে জঞ্জান পরিষ্কারের পরীw্ছ-নিরীক্ষা চনছে ফরাসি দেশে। যতদিন বিদেশিরা এই কাজে ছিল ততদিন এই সব যস্্র নিয়ে কারও তেমন কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

ইভ্যাহ বললো, "কিশ্তু আমরা কথ্থা ঢুলি না, স্যর। বলবার মুখ নেই। দেশ্শ আমাদের যে কি হাল তা সায়েবরা ভালইই জানেন। ওঁরা তো বলছছনই, আমরা তো তোমাদের দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসিনি। যাও না বাবা সুড়সুড় করে নিজের দেশে ফিরে, আমরা আমাদের ঘরসংসার সামলে নেবে।। একটা গভরমেন্ট এসেছিল তারা তো ফরেনারের নামে চটা। একবার চেষ্টা করলো ফরেনারকে দেশছাড়া করতে। যে-বিদেশি দেশ ঘাড়ত্ত রাজি হ্রেব তকে নগদ দশ গাজার
 আর টাকা দেয় না, কিষ্ঠু অবস্থ এমন কর্রের্রেছে যে ভাল কাজ বিদদশির
 দোকান। আপনি ভাবতে পারবেন ন্তিত লাভ!" মনে হলো, ইব্রাহিমের স্বম্ন, সুযোগ পেলে এমন একটা দে小্রেন্নর মালিক হওয়া।

ইব্রাহিম এবার বললো, "‘̛দদের দোষ দেবো না স্যর। এঁরা যা টাকা দেন তা আমাদের কোনজন নিজের দেশে পেতো? এঁরা যে সবাইকে ঘাড় ধাক্ণ দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছেন না, এই যথেষ্ট।"

घাড় ধাকা দেওয়ার কথাতে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক হাসলেন, এঁর কাছেই এসেছি শ্রমিকসংবাদ সং্রহের জন্যে। ভদ্রলোক এ-বিষয়ে অনেক থবরাথবর রাvেন। বললেন, "ঘাড় ধাক্কা দেওয়া অত সহজ নয়, মঁসিয়ে। আমেরিকার অর্থনীতি যেমন ইম্যিান্টদের সঙ্তা শ্রমের ওপর দাঁড়িয়ে আছ్ ইউরোপেও তাই। তফাত এই যে, এক প্রজন্ম পরে ইমিগ্রান্ট আমেরিকান নতুন দেশের প্রধান ধারার সহ্গে মিশে যায়, ইউরোপে তা হয় না। এখানে তেনে-জনে মিশ খায় না। আগে ক্রীতদাসদের ওপর নির্ভরতা ছিল্ন সেই নির্ভরতা এসেছে ভিন দেশের সস্তা শ্রমিকের ওপর। এরা এযুগের নবক্রীতদাস। তফাতর মধ্যে এদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাথা হয়নি। এরা এসেছে নিজেদের উচ্চাভিলাষে, এরা কঠোর শ্রমে ভাগ্য পান্টাতে চায়। কেউ-কেউ পারে, বেশির ভাগই পারে না। কিদ্ভ যারা পারে না जদের কथা সবাই ভুলে যায়।"

বিদেশিদের সম্বক্ধে যা খবর সং্রহ করা গেলো তা মোটামুটি আমার ধারণার সজ্গে মিলে গেলো। কজজের জন্য দেশ ছেড়ে জন্যত্র যেতে হলে মার্কিন দেশই আজও পৃথিবীর ત্রেষ্ঠ। প্রথমে এবদু কষ্ঠ দিয়ে তারপর দূরকে আপন করে নিতে ঐ দেশ এখনও তুলনাহীন। শোনা যায়, গত দুই দশকে মার্কিন দেশ যত বিদেশিকে গ্রহণ করেছে বাকি পৃথিবী এক্সর্গ করলেও তার সংখ্যা সমান হয় না। অन্য দেশ বোকামি করে ওৰু সস্তা শমিক নিয়েছে, কিষ্ত দূরদর্শী আমেরিকন তুলে নিয়েছে পৃথিবীর व্রেষ্ঠ প্রবুক্তিবিদ ও প্রতিভাধরদেরও। ফলে আমেরিকার জনশক্তি ক্রেমই সমৃদ্ধ হচ্চে। आর জার্মানি তো হয়ে উঠেছে বুড়োদের দেশ।

কিষ্ঠ কিছু ভুল ধারণাও ভাঙলো। যেমন, ফাল্স এক সময় নিজ্জের দেশের লোকসংখ্যার গণনায় আমেরিকার থেকেও বেশি বিদিশিকে নিজের দেশ্শ গ্রহ করেছে। অস্ট্রেনিয়াকে আমরা ইমিযান্টের দেশ বলে জানি। যা জানি না, অস্ট্রেলিয়া এবং ফান্স দু জনেই সমানসংথ্যক বিদেশিকে এখনও পর্যন্ত আख্য় দিয়েছে। এই সংথ্যা হলো এক কোটি। সাড়ে পাচ কোটি জনসংখ্যার দেশ ফ্রোন্সে বর্তমানে বিদেশির সংথ্যা ৫৫ নাখের মত্ন-অর্থ্যা প্রতি দশ জনে একজন।

 ব.বশ কয়েক লক্ষ।
 यায়-কালা, आরব এবং সাদ্ূে কালার সংখ্যা সাত লাথের মতন। এঁদের অনেকেই এসেছেন আগেকার ফরাসি কলোনি থেকে, বিশেষ করে ওয়েস্ট ইভ্ডিজ থেকে। বিদেশি শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে সুনাম-পর্ভুগিজদের-এঁদের সংখ্যা দশলাখের মতন।এই সঙে রয়েছে ইতানীয় ও স্পানিয়ার। এবたা হিসেব অनুयाয়ী ইতালীয়র সংখ্যা লাখ পাচেক এবং স্পানিয়ার্ড লাথ চারেক। সে ডুলনায় আলজেরীয়র সংখ্যা লাখ আষ্টেক। মরক্কে থেকে এসেছে লাখ পাচেক এবং টিউনেসিয়া থেকে লাখ দুয়েক।

পর্ডুগিজ শ্রমিকদদর বাজার দর বেশি—ब্রারা নাকি ভীষণ পরিশ্রমী এবং চমеকার ব্যবशার করেন । বদনাম আছে সিসিनিয়ানদের, ফরাসিরা এদের তেমন পছ্দ করে না। বিদেশিদের বিরুদ্ধে সাধারণ ফ্রাসি, বিশেষ করে শ্রমিকণ্রেণীর নানা অভিযোগ। বিদেশিরা নাকি বাজার খারাপ করে দিছ্ছে এবং স্থানীয় (লাকদের চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে। কালাদের সম্বন্ধে দুশ্চিত্তা আরও ।.4শি। এদের নাকি এত বেশি বংশবৃদ্ধি হচ্ছে যা জাত-ষর্রাসিকে কোনও দিন โ৭পন্ন করে তুলতে পারে। এই ধরনের অভিযোগ দু-একটি সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাদের দেশের সর্বত্র ওনতে পাবেন। এদের মধ্যে অপরাধীর সংখাও নাকি


বেশি। ড্রাগ－চালানিত্তে নাকি এদের মুখ্য ডূমিকা রয়েছে। এরা নাকি এইডস্ রোগও ছড়াচ্ছে। খুসওয়াণ্ড সিং－এর রচনায় পড়েছিলাম，জর্মানিতে তুরস্কের শ্রমিক সম্পর্কেও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। একটি সস্তা রসিকতা ：একজন টার্ক আy্যহত্যা করে কিভাবে ？乡ূবই সহজে ：নিজের বগল ఆঁকে। ইপ্গিতা হলো ：এরা ভীষণ নোংরা এবং এদের শরীরে নক্নারজনক দুর্গ্ধ। ফরাসি দেশেও ওুজব ：আরবদের রকমসকম বোঝা দায়। এরা নিজেদের বাথরুমে ভেড়া কাটে। বহিরাগত্দর বিক্রুদ্ধে মতবাদ গড়় তুলতে ফরাসিরা বে শিবসেনা স্টইইলের ন্যাশনান ফ্রু্ট গড়ে তুলেছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা জঁ নপে। এঁর ハ্লোগান হলো－‘ওদের দেশে ফের্ত পাঠাও’। বলা বাছল্য，এই প্রতিষ্ঠান বেশ জনপ্রিয়। বিদেশি শ্রমিকদের সম্বক্ধে ছৃণা ও বিরক্তি প্রকাশ করতে ফরাসিদের কোনও সক্কেচ নেই।

বিদেশি শ্রমিকদের ব্যাপারে জার্মননরা অবশ্য ফরাসিদের থেকে অনেক एँশিয়ার। কাউকেই ওখানে বেশি দিন থাকতে দেওয়া হয় না। ফলেে দশ বছর জার্মানিতে আছে এমন বিদেশি শ্রমিকদের সং্থ্যা থৈব্র কম। কিল্তু ফরাসি দেশের
 শ্রমিকদের ফ্রা⿰亻 দেশে কোনও রাজনৈতিব্ডুমিকার নেই। বিদেশি শ্রমিকদের

 হয়েছে ফরাসি দেশে। সংসার ধেক্রু দুরে থাকলে যেসব সমস্যার উডুব হয় তা খোলাখুলিভবে আলোচিত হর়্েছে। বিদেশিদের এক ख্রেণীর ধারণা，সপ্তাহে অন্তত একবার শরীরকে বীর্যমুক্ট না করনে ওুরুতর অসুখ হতে পারে। ফলে রূপপাপজীবিনীদের পোয়াবারো এবং সেই সহেে বৌনব্যাধিন অবাধ প্রসার। প্রতিকৃল পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে ব্যার্থ আফ্রিকান প্রায়ই তার আथ্রবিশ্ষাস হারিয়ে ফেলে। কোনও একসময়ে এরা নিজেদেরই ঘেন্া করতে গুরু করে। একজন আনজেরিয়ান শ্রমিক সাক্ষাৎকারে বলেছে，＂পৃথিবীতে যত মানুষ আছ్ আমি সবার শেষে। আমি সব ব্যাপারেই লাস্ট।＂

ফান্সের এক বিখ্যাত কাগজে মন্তবা করা হয়েছে，একই প্রজন্মে বিদেশি শ্রমিকদের দুঃঘ শেষ হচ্ছে না। এরা মাইনে কম পায়，সবচেয়ে বাজে কাজগুলে। করে। এরা যখন দলবদ্ধভাবে কোনো বড় প্রকর্পে নিযুক্ত হয় তখন এদের দুঃখ দেখবার কেউ নেই। এদের যেখানে রাখা হয় সেখানে কলঘর থাকে না，না থাকে কোনও ক্যানটিন। এদের ছেলেদেরও তেমন ভাগ্পপরিবর্তন হবে না এই কারণণ মে এরা ইস্কুলে তেমন সুবিধে করতে পারে না। নিরক্কর অবস্থায় এক－তৃতীয়াশ্শ ছাত্রছাত্রী ইস্কুল ছেড়ে চলে আসে। পাচ জনের মধ্যে মাত্র একজন পাশ করে

ইস্কুল থেকে বেরিয়ে আসে।
বিদেশি শ্রমিকদের সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি লিথ্ছে্ন，＂কোনও বিদদপশি শ্রমিককে ফরাসি দেশে কাজ করতে হলে খুবই মোটা চামড়ার হতে হবে।＂ఆনুন এক স্পানিয়ার্ড শ্রমিকের কথা।ওয়ার্ক পারমিটের আবেদনের সময় ホঁকে ছোট্ট ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং আরও কুড়িজনকে একই সঙ্গে উলঙ হতে বলা হনো। এই শ্রমিকটি আর একজন বৃদ্ধের মুখচোখ দেখেছিলেন। निজের সস্তানের সন্গে উলগ হবার ল氏্জা ও অপমান তাঁকে সश করতে হয়েছিল। প্রতিবাদ করেও কোনও ফন হয়নি। এই ভদ্রলোকের সেই সময় জর্মান কনসেন্ট্রেশেন ক্যাস্পের কথা মনে পড়ে গিয়েছিন।

এই স্পানিয়ার্ডের মতে ফরাসি দেশে শ্রমিকের সঙ্গে তার উপরওয়ালার সম্পর্ক প্রায় মিনিটারি মেজাজের। শ্রমিকের কাছে ফোরম্যান হলেন সাক্ষেৎ দেবতা। এঁকে ওুডমন্নিং জানানোটাও শমিকের পক্ষে স্পর্ধার ব্যাপার। এই শ্রমিকটির অভিজ্ঞতা শোনবার মতন। যা মইনে তার অর্ধ্ধেরও বেশি চলে गায় বাড়ি ভাড়ায়। স সুরাং ওভার টাইম না－করলে ধ্গুট চলে না। প্রতিবেশীরাও খ্ণা করে এই বিদেশি শ্রমিককে। ওঁদের ধারஜ্পুর্র্রা ভীষণ আওয়াজ করে，
 （．নই — সারাক্ষন একে অপরের ক্মতি ক্রূ＜
 অতন রাখা হবে না তো কাকে亻

বিদেশিরাও ন্বীকার করে নেয়，দূটো পয়সা কামাবার জন্যে তারা দেশ ছেড়ে এসেছে। তাই যৎ্সামান্য খরচ করে দুটো পয়সা অমাতে চায় দেশে পাঠাবার গনো। এর জন্যে কোনও কষ্টই কষ্ট নয়। এদের মন পড়ে থকে নিজের （．4শে－অनেকে ব্যাগ পর্যন্ত সারাক্ষণ তৈরি রাখে，যেন যে－কোন মূহূর্তুই এদ্দশে ছেড়ে চলে যাওয়া যায়। এদের ভীষণ ভয় একাকিত্বের，তাই মাইনে巾ম পপনেও এমন জায়গায় কাজ করতে চায় ভেখানে আরও দুজন দেশের লোক －งT厂।

যেসব বিদেশি মেয়ে কোনওরকমে ফরাসি দেশে চনে অসে তাদের অবস্থা গ্যারও খারাপ। এ্ँদের বেশির ভাগই বি－গিরি করে। ফরাসি দেশে বাড়ির কাজের ！s！｜কের বেশ চাহিদা আছে। এদের সংখ্যা অন্তত দশ লাখ। গছহপরিচারিকাদের
 গ গগন্নি কতখনি বিশাসী G গৃহপরিচারিকার থেকে ভাল কেট জানে ন।।

একজন বিদেশিনী পরিচারিকার অভিযোগ ：আমাকে অনেক মিষ্টি কথা বলে গা৷্ড নেওয়া হলো，কিত্ট বাড়ির গিন্নি ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করতে দেবে

না। হাতে কাপড় কাচার সময় আমাকে রবার মাভ্স পরতে দেবে না, ওতে নাকি গিন্নির দামি লিনেনের ফ্ষতি হবে। প্রতিবাদেরও উপায় নেই। গিন্নি চ্যাটাং চ্যাটাং করে শুনিয়ে দেবেন, এই বিদেশিওুো তেে নিজের দেশে থাকলে না-খেক্রে মরতো। আমরা কাজ দিচ্ছি বনে ওদের তো চিরকৃত্্ থাকা উচিত।

যত অবিচার অনায় থাকুক, বিদেশিনী পরিচারিকা ফামেলায় যেতে চায় না। সে অক্লে সষ্ত্ট- মনিব এবুু মিষ্টি ব্যবহার করনে এবং দু-একটা পুরনো জামাকাপড় পরতে দিলেই সে সষ্ত্টষ যদি বাড়ির গিন্নি রেডিও ওনতে দিলেন তা হলে তো কথাই নেই।

পরিচারিককে মারধরও একেবারে উঠে যায়নি। অনেক বাড়িতে দু’সেট থালাবাসন থাকে—এক সেট কর্তা, গিন্নি ও ছেলেপুলের জন্যে এবং অন্য সেট কুকুর এবং পরিচারিকার জন্যে। এদের প্রায়ই এটিকেট মেনেে চলতে উপদেশ দেওয়া হয়, কিস্তু নিজেরা যা এটিকেট দেখান তা বলার নয়। বিশেষত কিছু বৃদ্ধা। এঁরা কাজের লোকের সামনেই বেমালুম উনগ হয়ে জামাকাপড় পাল্টান, একটা লোক যে সামনে রয়েছে তা হিসাবের মধোই নেনা না। অনেক সময় লজ্জায়




বিদেশিকে নতুন ক্রীতদাস অথলদা*্র্রিতদাসীর ভৃমিকায় দেখতে পৃথিবীর
 অজানা নয়। ফর্রাসি সংবাদপত্রের লেখকরা অবশ্যই এ-বিষয়ে লিখতে পিছপাও নন, তাতে যতই অখুশি হোন কিদ্ম পাঠক। একজন লেখক তো সোজাসুজি বলেছ্নে : আমদানি করা এই শ্রমিকরা বংশপরম্পরায় এ-দেশের নোংরা ও কম মাইনের কাজণলো করে যেডে বাধ্য হবে, কারণ এদের ছেলেমেয়েরাও লেখাপড়া শিখতে পারবে না। এঁদের একজনের মন্তব্য : একসময় কলোনিওলোতে মানুষকে গাধার খাইনি খাটনো হতো। কলোনি হাতছাড়া হবার পরে বুদ্ধিমান ফরাসি নিজের দেশে শ্রমিক আমদানির ব্যবস্থ করেছে তার হয়ে খাটবার জন্যে।

আমার মনে পড়লো, বাংলাদেশি ইবরহিম আমার জন্যে ঘরের বাইরে অপেক্শা করহে আমাকে আবার ছব্বিশ নম্বর রু বেনার্ডে ফিরিয়ে নেবার জন্যে।

ফেরার পথে ইব্রাহিমের মতামত জানবার চেষ্টা করেছিলাম। ইভ্যাহিমের কোনও অভিযোগ নেই। সে বললো, "যতই বলুন স্যর, নিজের দেশের থেকে খারাপ লোক আমি কোথাও দেথিনি। বিদেশে এসেছি। একদু বেশি কাজ না দিলে এরা কেন আমাকে রাথবে? কষ্ট হবে জেনেই জো আমি ঘর ছাড়া হয়েছি।"


প্যারিসের রাজপথ ধরে বাংলাদেশি তরুণ ইভ্রাহিমের সঙ্গে আমি হেঁটে চলেছি। কিচ্মুক্ণণ আহে বিদেশি শ্রমিকদের সম্পর্কে যা শুনে এসেছি তা আমার ভাল লাগেনি। নিজের দেশে কষ্ট আছে ঠিকই，কিষ্তু সব কিছু থবর না－নিয়ে বিদেশে রুজিরোজগরের জন্যে রওনা দেওয়া কিষ্ুু সুথের নয়। এই ই্রাহিমের জন্যে এদেশে কত দুঃখ জড়ো হয়ে আছে তা কে জানে ？ইভাহিম আমার কাছে একজন বাঙালি，কিস্ট এখানে নিতাণ্তই একজন বহিরাগত। অन্যদিকে যতই সুসজ্য হোক জাতিবিদ্বেষের দাতত কড়মড় করতত K্রুাসিরা এখন ইউরোপের小ারও থেকে কমতি নয়।

ইব্রাহিম এইসব ব্যাপারে আমার থেকৌুুেল্ক শক্ত। সে বনলো，＂সব কিছু

 কপালে দুঃখ আছে জেনেও। অ্দ্রেঁি দুঃইখটা বেশি দিন থাকে না। যেসব দেশের ছছেে ফরাসি পুলিশের ভয়ে বেড়াল ছানার মতন লুকিত্যে থাকতো তারা এখন দঢো কামাচ্ছ，স্যর। আমাদের দেশের গরমেন্টও ভাল। তরা ঘরের ছেলেকে কখনইই পুরোপুরি ঘরছাড়া করতে চায় না। তাই দু＇খানা পাশপোর্ট রাখতে ！ᄂয়ーএকখানা বাংলাদেশের，আর একটা নতুন দেশের। আপনারা ইলিয়িন， ঋনেক অসুবিধে। आপনাদের ওখাে ডবল নাগরিকত্ব চলে না। একখানা পাশপোॉ্ট না－ছাড়লে অন্য পোশপপাঁ বারণ।＂

দ্বৈত নাগরিকচ্বের ব্যাপারটা কিছু কানে এসেছে আমার। বললাম，＂নানারকম মজ আছে ইভ্রাহিম। একই সজ্গে দু’দেশের প্রতি আনুগত্য সষ্ভব কি না।＂

ইব্রাহিম आমার সঙ্গে একমত হলো না।＂यারা ওইসব কथা বলে তারা নিশ্শয়巾⿰নও বিদেশে নিজের লোকের দুঃখ দেখেনি। ওদের কি মেয়ে নেই，স্যর？ প্রাত্যুক বাঙালি মেয়েরই তো দুটো পাশপোঁ্ট－একটা বাপের বাড়ির，আর ،ศকটা শ্বজুর বাড়ির। কোনও অসুবিধে হয় না তে।＂

এবার আমি নয়নাভিরাম মহানগরী প্যারিসের গায়ে চোথ বুলিয়ে নিচ্ছি।


দেথে আমার আর এক মহানগরীর কথা মনে পড়হে। এক কোটি মানুষের মিলিত প্রচেষ্টায় কলকাতাও একদিন কম্গোনিনী তিলোত্রা হয়ে উঠবে, এই প্রত্যাশা ছিল আমাদরর। কিষ্ু সেখানে জীবনযাত্রা ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। আরবান ডিজাস্টার-এর আর এক নাম কলকাতা। যেখানে চ্যাটার্জি আহে, মুখার্জি আছে, ব্যানার্জি আছে, কিন্তু এনার্জি নেই। সেথানে ট্রাশ্রিক ছড়়া সব কিছूই নড়বড়ে। তবু সেখান ছেড়ে কোথাও এসে আমাদের পক্ষে পুরো সুখ পাওয়া সষ্ভব নয়-সব সময় মনে পড়ে যায় কলকাতার কথা। প্রপ্ম ওঠে, সব কিছ్ থেকেও কলকাতা কেন এমনভাবে পিছিয়ে পড়লো?

এতো দুঃণের মধ্যেও যার রক্কের মধ্যে কলকাতা আছে সে দুনিয়ার কোথাও একাত্যবোধ করতে পারে না। কোনও সুখেই সে সুখ পায় না। সব সময় তার কলকাতার কথা মনে পড়ে যায়।

না, কলকাতার নিন্দে করবো না। বালাই ষাট। জীবসহ্র ! কলকতত একদিন বে জেগে উঠবে এবং নিজেকে খুঁজে পেয়ে আবার গৌরবময়ী হয়ে উঠবে সে সম্বক্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।
 কলকাতাত্ও কত ব্যবসা আছে, বাণিজ্য আল্ঘ মুনুমের অদম্য भ্রাণশক্তি আছে। তবু আমরা কেন অন্েের মতো হয়ে উঠ্ৰ্রে্গী? কোথায় আমাদের দোষ হলো ?



ज्ञा! কলকাতায় আমরা योকক জ্যাম বলি তাই জমাট হয্যেছে পারি মহানগরীতে। দূর থেকে এবার যা দেখছি তা এই মহানগরীর সঙ্গে আমার একাש্যত সৃষ্টি করছে। মিছিল আসছে।

আমি চোখটা একদু রগড়ে নিলাম। আমদের কলকাতায় যেমন মিছিল বেরোয় একেবারে ঠিক একই ধরনের ব্যাপার। সায়েব পুলিশ যেন একইু দিশেহারা।

আমার বলতে ইচ্ছে করলো, এসব সামলানো তোমাদের কম্মে| নয়! কলকাতায় গিক্রে যে কোনও পুলিশ সার্জেন্টের পায়ের তলায় পড়ে থাকো, সব শিথিয়ে দেবে। ধৈর্থের পরীশ্ষয় কলকাতার পুলিশ দুনিয়ার এক নম্বর। বিক্ষুক মানুষের ক্শোভের মাপজোক করতে গিত্রে কলকাতা পুলিশের হাড়ে দুব্মো গজিয়ে গেলো। গড়ের মাঠে স্পেশাল অনুষ্ঠান করে এই বাহিনীর প্রত্রেককে দেশিকোত্ম উপাধি লেওয়া উচিত।

প্যারিসের পুলিশ নাইনটিন্ন্ সেঞ্রুরিতে এই সব বিদ্যা নিশ্চয়ই জানত। কিষ্তু এখন কি ওসব কাজ সায়েবদের মনে আছে?

ইভাহিম বললো, "শ্রমিক ইউনিয়ন রাস্তায় নেমে পড়েছে, স্যর।"
আমি খুব ভরসা পাচ্ছি। লম্বা মিছিল এই মুহুর্তে সচল নেই। শ্রমিকরা দাঁড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। প্যারিসের বিক্কোভকারীদের স্বস্থ্য কলকাতার বিক্ষোভকারীদের থেকে অনেক ভাল মনে হলো। কিস্ট আওয়াজ একটু মিহি। যা ভাল লাগলো তা হলো ফেস্ট্ন, ব্যানার ইত্যাদি। ফরাসিরা যখন বিক্ষেভ করে তখন তার মধ্যেও আর্ট থাকে। কতকণলো পোস্ট্রর তো এতোই সুন্দর বে মিউজিয়াম অফ মডার্ন আট্ট রাখ যায়। আমাদের কলকাততেও ইদানিং পোস্টার শিল্লের বেশ উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে বামপছী দলগুলির। আমার এক বন্দুর মতে এই শিল্পকর্মের জন্যে পুরস্কার থাকনে প্রথম হতো এস ইউ সি, দ্বিতীয় সি পি আই, তৃতীয় সি পি এম। কংগ্রেস এ-বিষয়ে বেশ পিছিয়ে আছ্, यদিও তার স্থান বি জে পি-র আগে। হিন্দিবলয়ে এখনও আর্টের ছোয়া তেমন লাগেনি।

ফরাসি শ্রমিকদদের বিক্ষোভ দেখছি দুচচাখ ভরে। ট্রাফিক বিভ্রাটও আমাকে কিত্ৰুনা ভরসা দিচ্ছে।
 কম কামড়ায়, স্যর।"


 সংগঠন শক্তি নেই।"
"তুমি কজ্জির জোরের কথা বলছ?"
"কखिর জোর নয়, স্যর। ধর্মঘট করতে হনে ট্যাকের জোর চাই। ইউনিয়ন ৬ইবিলে অনেক টাকা থাকা প্রয়োজন। ফরাসি শ্রমিক এখন ইংরেজের থেকে, आামরিকানের থেকে অনেক কম কাজ বক্ধ করে।"

ইভ্রাহিমের সজ্গে আলোচনার সুত্র ধরে যথাসময়ে একজন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হর্যেছিলাম।

এই ভদ্রলোক আমাদের দেশের খবরাখবরও রাথেন। বললেন, "বিদেশে

"মিছিল, বিক্ষোভ এসব তো ফরাসি দেশ থেকেই একদিন গিহ্যেছিল, ", नছছি:"
"কিস্টু মহাষ্যা গাঙ্ধীর নন-ভায়ালেন্ট আc্দোলন এথন দুনিয়ার লোকের


आমি লজ্জ। (পলাম।এ-ব্যাপারে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত। আমি ఆభু জানি,

গাল্ধী অনশন করলেই দেশময় দে-ঢৈ পড়ে যেরো, ডাক্তার বিষানচচ্দ্র রায় কলকাতা থেকে ছুটে বেতেন বপপজীর স্বাস্থ পরীক্ষার জন্যে। শেষ পর্যস্ত কমলালেবুর রস খেয়ে অনশন ভঙ্গের সময় বিধান রায় প্রায়ই উপস্থিত থাকত্ন।

এই ভদ্রলোক এবার প্রশ্ন করলেন, "সঁসিয়ে আপনাদের দেশে এক্টা নতুন অস্ত্র বেরিয়েছে। রিলে অনশন। ব্যাপারটা কি আমকে বুঝিত্রে বলবেন?"

আমার অবস্থা কাহিল। আমাদের দেশের অনেক ঘবর পৃথিবীর বিশেষষ্ঞদের কাছে আমাদের অজান্তেই পৌছে যায়। গণ অনশন এঁরা বুঝতে পারেন, কিদ্ত রিলে অনশনটা বোঝা একমু শক্ত।

ইভাহিম বললো, "উদ্দেশ্যা হলো, কারও ওপরে চাপ সৃষ্টি করা। টানা
 কিচ্মক্ষল না খেয়ে থাকা"

এই জানাশোনা ভদ্রলোকটি অনেক সময় দিলেন আমাকে। বললেন, ফরাসি শ্রমিকদের সম্বঙ্ধে যা জানতে চান তা প্রপ্ম করজে পারেন। আমার সাধ্যমত খবরাখবর দেবো।

ভদ্রলোক যা বললেন ততে মনে হলোর্যেঞ্মাদের সজ্গে ফরাসিদের অনেক মিল। ফরাসিরা এখন লাগাতার ধর্মঘট ৷্ৰন পছন্দ করে না। সে চায় টোকেন স্ট্রাইক-यাতে হাঙ্গামা কম, নিরাপ্রেঁ বেশি। বড়জোর সকলের একদিনের


ফরাসিরা পৃথিবীর অন্যতম ধনী। खাতীয় আয়ের হিসেবে ইউরোপে জার্মানির পরেই তার সমৃদ্ধি-ইংরেজ তার পিছনে পড়ে রয়েছে এ থবর আমরা ভারতবর্ষে বসে বুঝতে পারি না। কিন্তু জার্মান অথবা ইংরেজ শ্রমিকদের তুলনায় ফরাসি শ্রমিকদের রুজিরোজগার কম। কারথানায় ফর্রাসি অফিসারের দাপট অনেক বেশি। এই লোকটিকে ফরাসি শ্রমিক ভীষণ অপছন্দ করে। অথচ এই পদের সংখ্যা বাড়ছে। অর্থাৎ শ্রমিকের ওপর নজরদারি করার জন্যে ফরাসি শিল্পপতিরা যখন খরচ বাড়াচ্ছেন তথন জার্মান শিল্পপতিরা ওই খাতে খরচ কমাচ্ছেন। জার্মান শ্রমিক বিক্কোভ কম দেখয়, কিষ্ঠ দাবি-দাওয়া ভানই বাগিয়ে নেয়।ইংরেজ শমিকও এই বিদ্যাটি ফরাসি শমিকের থেকে ভাল আয়ত করেছে। ফরাসি দেশে এখন দু'জন শ্রমিক কাজ করে এবং একজন তাদর বলে দেয় কেমন করে কাজ করতে হবে। আমাদের এখানে বোধছয় অবস্থা আরও খারাপ। যত লোকে কাজ করে খবরদারি করার লোক তার থেকে অনেক বেশি।

স্বদেশে আমাদের শ্রমিকরা আলাপ-আলোচ্নার মাধ্যমে কীভাবে টাকা বাড়িয়ে নিতে হয় তা সব সময় জানেন না, ফলে বদনামের ভাপি হলেও আসল

বাপারে এঁরা প্রয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হন।
জর্মান ও ইংরেজ শ্রমিক নিজ্জেের পেশা অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন করে। আর আমাদের সঙ্গে ফরাসিদ্দের মিল দু'দেশেরই রাজনীতির সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ানের অচ্ছেদ্য গ্টঁছড়।

আমাদর এখানে যেমন সিটু, ইনটাক। ফরাসি দেশে তেমনি সিজিটি ও সিএফডিটি। সিজিটি-র সদস্যসংথ্যা বিশাল। এঁরা ক্মুনিস্ট দরদী। এঁদের লক্ষ্য পুঁজিবাদদর বিলোপ, শ্রেণীসং্গামে এঁঁদর বিশ্যাস। কোনওরকম সমবোতায় এঁদের আস্থা নেই। কিশ্তু যারা এঁদের পছহন্দ করেন না তারা বলেন ওসব মিটিংকা বুলি। এখন বিপ্লব নয়, সভ্যদের দুটো বড়তি ख্রঁ৷ মালিকের কাছ থেকে পাইয়ে দেওয়াতাই ওঁরা ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

সি এফ ডি টি অনেকটা আই এন টি ইউ সি-র মতন। এঁদের লক্ষ্য সমাজতষ্ত্র। কিন্তু নীতির কচকচিতে মালিকের সঙ্গে লড়াইয়ে এঁদের তেমন বিপাস নেই। গাশ্যে-গতরে খাট অমিক ছাড়াও এঁদের সভ্য হচ্ছেন সাদা কলারের কর্মী, যেমন



 অनা কয্যেকটি ট্রেড ইউনিয়নের ক্রুনীয়।
 (ট্রেড ইউनিয়ন (এফ-৩) কমুনিস্টবিরোধী। এঁরা শমিক আন্দোলনে বজজনীতিবিদদের সজে গাটছছ়া বাঁধা পছন্দ করেন না।

ব্যাপারটা যাই হোক, অবাক হবার মতন খবর হলো ফরাসি শ্রমিকদের একটা 4ড় অংশ এখন কোনও ইউনিয়নেইই যোগ দেয় না। ট্রেড ইউনিয়ন সভ্যের অনুপাত ইউরোপের সব দেশের মধ্যে ফররাসি দেশে সবচেয়ে কম। এ-ব্যাপারে આমেরিকা পর্যন্ড ফরাসি শ্রমিক থেকে এগিয়ে রয়েছে। এই অবস্থা আরও শ্রমিক जই সব হাঙামায় জড়াত্ চাইছে না। প্রয়োজনের সময় ফরাসি শ্রমিক কোনও ๙ঝৰট ট্রেড ইউনিয়নকে সমর্থন করে। ইউনিয়নের প্র্রান নির্ভর কম মইনের जদন্ম শ্রমিক ও টেমপোরারি শ্রমিক।

ফরাসি অফিসারদের মানসিকতা সম্ষক্ধে কিছ্র নমুনা পাওয়া গেলো। এঁদের भারণা, তদারকি ছডড়া কোনও ভাল কাজ সন্তব নয়। যিনি উপরওয়ালা তিনিই jাকি নিতে পারেন যা শ্রমিকের পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রমিক ও উপরওয়ানা কখনই সমান হবে না। তবে শ্রমিক যাতে সুখী শাকে তার দিকে নজর দিতে হবে। তার পাওনাগজা থেকে বপ্পিত করা চলবে না। কিস্তু মনে রাখতে হবে, এই

প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেকটা কেস্পানিই হলো খরিদ্দারের রক্ষিতার মত্ন-তাঁর মন জুগিয়ে চলতেই হবে।

এক ভদ্রলোক তো সোজাসুজি বলেছ্নে, শ্রমিকের ভালবাসার পাত্র হওয়া উপরওয়ালার পক্ষে সষ্ভব নয়। তিনি যদি সম্মান পান ত হলেই যথেষ্ট।

কর্মক্ষেত্রে ফরাসিদের তাই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম, যারা উপরওয়ালা হয়ে ম্কুম করতে ভালবাসে। দুই, যারা উপরওয়ালাকে অপছন্দ করে এবং তার সজ্গে লড়ে যেতে চায়। এবং তিন, যারা সমস্ত ব্যাপারটাই অপছ্দ্দ করে, এর থেকে বেরিয়ে বেতে চায়।

সাম্-মৈত্রী-স্বধীীনতার দেশেও কিস্তু শ্রেণীভেদের জয়জয়কার। শোনা যায়, এমন ইস্কুলও আছে বেখানে মাস্টারমশাইদের জন্যে তিন রকন্মের ডাইনিং রুম আছে। यাঁদের ঊদু ডিত্রি আছে তাঁরা অর্ডিনারি ডিগ্রিহোল্ডারদের সদেে একাসনে বসতে আগ্রহী নন। আবার যাঁদের ডিখ্রি নেই তাঁদের সক্গে ডিল্রিহোন্ডাররা বসতে যাবেন কেন্ন ? আমার এতে| দিন ধারণা ছিল জাতিভেদপ্রথাকে কর্মক্ষেত্রে টেনে নিতে আমরাই তুলনীशীন। আমাদের অফিসে বেয়াক্রু ও বাবুদের ক্লঘর অনেক সময় আলাদা। অফিসাররা যান আরেক কলঘরেঙ্জীার জেনারেল ম্যানেজাররা যান অন্য কলঘরে। ঢাঁদের আবার প্রবেশ ল্ধী খোদ বড়সায়েবের কলঘরে।
 ১৮৫১ সালে একজন ফরাসি বলছ্ৰে রাসি শমিক যে-সুখ ভোগ করছে রাজা

 মিলঢো না। আলু পর্যন্ত ছিল বিলাসিত।। শ্রমিকের তখনকার স্বপ্ন মাসে একআধ দিন ঈউরুটিতে এবদু মাখন লাগানে। ভাগ্যবান বলতে বোঝাতো তাকে, যে রুতির দু’দিকে মাখন লাগাতে পারে।

ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন তো শ্রমিকের দুঃখ ঘোচাবার জন্যে ঘোষণা করলেন, যে বৈঙ্ঞানিক মাখনের কমদামী বিকল্প আবিষ্কার করতে পারবে তকে মোটা পুরস্কার দেওয়া হবে। অনেকেই জানেন না, এই পুরস্কারের লোভে একজন ফরাসি বৈঙ্ঞানিক দরিদ্র ফরাসির জন্যে মার্জেরিন আবিষ্কার করেন। এই নকন মাখনের বাপারে বেশি মাথা ঘামাবার সুভোগ পানनি তৃতীয় নেপোলিয়ন। তাঁর গবেষণাগারে শতাক্ধীর শেষ দিকে বৈজ্ঞানিক মেজ মুরিয়ে যে আবিষ্কার করলেন ফরাসিরা তার ফায়দা তুনতে পারলো না। মেজ মুরিয়ের কাছ থেকে জলের দামে রহস্টট শিখে নিয়ে ওনन্দাজরা বড়লোক হয়ে উঠলেন। এ্রাই হলেন উইনিলিভার কো্পানির অন্যতম স্তষ্ভ জুরগেন। পরে এই মার্জেরিন নবকনেবরে আমাদের দেশে হাজির হনো—আমরা একে বনস্পতি বলে জানি,

যার বিখ্যাত ব্যবসায়িক নাম দালদা।
আমার পরিচিত ভদ্রলোকটি যেসব খবরাখবর দিলেন তাত মনে হলো রাজনীতি গক্ধে শ্রমিকদের আপ্রহ কমছে। এদের ক্যানট্টিনে গেলেই নাকি ব্যাপারটা বোঝা যায়। ফরাসিরা কথা বলতে，গ／্প করতে ডালবাসে। কিত্তু ক্যানটিনেে এথন রাজনীতির আলোচনা অতিসামান্য। লোকের মনোহরণ করে রেথেছে সঙীতের তারকারা，থেলোয়াড়র।। কর্মীদের যত আগ্রহ বাজি ধরায়， নাচায়，প্রেম করায় এবং গানে। শমিকের প্রিয় বিষয় প্রমোশন সম্পর্কে आলোচন।। সगীষ্মায় দেখা গিয়েছে，ওষু পরিশ্রমে উন্নতি করা যায় তা কে৬ এখন বিপ্ধাস করে না। প্রমোশনের অর্ধেকই নাকি তৈলায়ন থেকে，যার পশ্চিমী প্রতিশ্দ হলো＇गাখনের নিপুণ প্রয়োগ’।

ফরাসি শ্রমিকের কয়েকটি অনবদ্য ছবি আমার সামনে ধরা পড়েছে। এই সব সানুষ অবশাই সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে। ষরুন তার নাম জঁ। জঁ－এর চাকরি নৌ। কিছুদিন আগে কর্ত্থপক্ষের দৃট্টি আকর্মণের জন্যে সে ২৯ দিন অনশন巾রেছে। কিষ্ঠ কারও টনক নড়েনি। ওু একজন স্শ্রুসেবক এসে जকে ৩০০

 （ছেেরা রোজ থেতে পেনেও বাবা－কৃ্তের প্রাত্যহিক অন্ন জুটতো না। সে পড়াশোনায় ভাল নয়，কিক্টু তবু স্রেুিীীকার হতে চায় না। তার স্বপ্ন সে ইস্কুল小াস্টার হবে। প্যারিসের এক বাজ্টরের পাট্টটইম কুলির কাজ করে জঁ কলেজে পড়ার টাকা জোগাড় করতো। কিষ্ুু তেমন ফল হলো না। এর পর যেতে হলো আবশ্যিক মিলিটারি সার্ভিসে। সেখানে মাতলামোর জন্যে জেল হলো। পরে একটা কাজ মিললো। এই সময় প্রেম ও রিবাহ। কিষ্ৰু এক বছর পরেই বিয়ে ৬ঙেে।। স্বামীর ঘর ছেড়ে যাবার সময় বউটি সমস্ত ফার্নিচার পর্যত্ত নিয়ে চলে गায়। জঁ－এর মতে ডাইভোর্স হচ্ছে এক ধরনের মৃত্যু।

জঁয়ের চাকরি গেলো। দু মাস বেকার থাকার পরে একটা কোম্পানিতে কাজ ঘিলঢে।। সেथনে মাটির তলায় অক্ধকার অফিস ঘরে সারাক্ষণ থাকতে হরো।巾য়়কজন কর্মীর সজ্গ জঁ বেঁকে বসলো। আরও কয়েকজন কর্মীর সজ্গে অবস্থান भর্মঘট গুু করে দিলো—আলোর দাবিতে। এবারের ধর্মঘট টাকার অভাবে ত্ঙে গেলো। চাকরি গেলো জঁয়ের।

এই সময় একটি টাইপিস্ট মেয়ের সল্গে প্রেম ও বিবাহ। কিছুদিন একটা নতুন শাজ শেখার চেট্টা করল জঁ－কিষ্ু আবার পরীক্ষায় ফেল।

এবার একজন পরামর্শ দিলো মর্শাইতে যাও，ওখােে চাকরি পাওয়া সহজ। ज পত্রপাঠ ওই শহরে হাজির। কিন্টু ও ঋনেও চাকরির অবস্থ কাহিল। অনেক

কட্টে একটা এক্স-রে ক্রিনিকে চাকরি মিললো। ভালই চলছিন, কিস্గু মাস কয়েক পরে ক্রিনিক ওকে বরথাস্ত করল। কেন তা জানা গেলো না।

এর পরে সাতচপ্নিশটা জায়ায় চাকরির আবেদন করেছে জঁ। কিঁ্ু কেউ তকে নেবে না। এতো আবেদন ডাকে পাঠাবার সপতি পর্যন্ত তার নেই। এবার বাধ্য হয়ে তরিতরকারি বেচবার সিদ্ধাত্ত নিলো জঁ। কিত্তু এর জন্যে একটা ঠেলাগাড়ি কেনার প্রয়োজন এবং সেই সন্গে মিউনিসিপ্যাল কর্ড় পক্ষের লাইসেপ্স। বश্ তদ্দির করেছে জঁ, কিন্তু কোনও ফল হয়নি।

জঁ থাকে মিউনিসিপ্যাল কোয়ার্টারে। সেখানেও ভাড়া দেয় না সে। দেবে কোথ থেকে?

সর্ব্র তার বদনাম। কেউ জঁকে আর সুযোগ দিতে চায় না। এই ধরনের লোকেরা নাকি বিপ্রবের হমকি দেয়, কিল্ু আসলে হুটো জগল্নথ। চরম কিছ্র করা নাকি এদের ধাতে নেই।

জঁ এবং একজন বন্ধু অনশনে নামলো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে। বষ্ষুটি একবার আঘ্মহত্যার চেষ্টাও করলো, কিন্তু কোনও যলল হলো না। কেউ জঁকে निয়ে মাথ ঘামতে চায় না।

জঁ বলেছে, যদি বেপরোয়া তুলি চালিভ্রে লোককে খুন করা যেতে তা
 নেই। এখन জঁয়ের ধারণা, জেলখাথ জায়া পাওয়া যাবে, খাওয়া ভর্কে। জামাকাপও় নিয়মিত ধোলাই হবে।

মার্শাই শহরকে ঘেন্না করে জ্র। সে বুঝেে উঠতে পারছে না এখন কী করবে।
এই ছবিটি আমি মুদ্রিত অবস্থায় পেলাম। পশ্চিচের সমাজতত্্বিকরা গভীর ধৈর্য ও নিষ্ঠার সজ্গে সমাজ্রে সর্বশ্রেণীর মানুষের জীবনयাত্রার ছবি সংগ্রহ করে যাচ্ছেন। এই সব প্রতিবেদন প্রায়ই সাহিত্যে রসাশ্রিত।

জ্যাক ফ্যিমন্টিয়ার নামে একজন ফরাসি সমাজতাত্বিক হতাশাখ্তস্যু ব্থ শ্রমিকের জীবন সম্বল্ধে নানা তথ্য সগ্রহ করে মনোগ্রাহী রিপোট পেশ করেছেন। সেই সব মানুমের কথা, অর্থ যাদের ‘নপুংসক’ বানিয়েছে। যার। কংক্রিটটের ছোটছোট থাঁচায় বন্দীর মত্ন জীবন কাটায়। কখন তারা ঘুমোবে, কখন তারা খvলা করবে এসব ঠিক হয় কারথানার প্রয়োজনমজে।। নিজেদের আฆ্যসম্মানও তারা ক্রমশ হারিয়ে ফেলে, কারণ ছ্কুম তামিল করে উপরওয়ালাকে মান্য করার জন্য নিরচ্তর চাপ সৃষ্টি করা হয় এদের ওপর।

এই সব সমীক্ষায় আর একজন খুদ্রে ফরাসি শ্রমিক নেতার কথা পড়েছি। এই ভদ্রলোকের মা তিনবার বিয়ে করেছিলেন, প্রতি বিয়ে থেকেই সন্তান হয়েছে। মায়ের সম্বক্ধে ঘৃণ।। কারণ তিনি নাকি থ্রি-ইন-ওয়ান--বার-এর কর্মী, পাঁ্ট টাইম

বেশ্যা এবং রাঁখুনী। এক ভাই পাড় মাতাল। আর এক ভাই একটি মেয়ের গর্ভ করে জেল খেটেছে। এই ভদ্রলোক ১৫ বছর বয়স থেকে শ্রমিক হয়েছেন । পরে c．ট্রেনংং নিয়ে দক্ম শ্রমিক হয়েছেন। ইচ্ছে করনেই প্রমোশন নিতে পারতেন। কিষ্ত অফিসার হবার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই ওঁর মধ্যে। সারাক্ষণ তিনি শ্রমিকদের মধ্যে থবেন্ন এবং ট্রেড ইউনিয়ন করেন। পাগল এই ভদ্রলোক শ্রমিকদের মধ্যে থাকবার জন্যে－প্রনোশন নেননি，বাড়ি কেনেননি，গাড়ি কিনততও নারাজ। এই জন্যে তাঁর স্ত্রীর ভীষণ দूঃz। বিশেষ করে একটা গাড়ির দিকে স্ত্রীর খুব cৌক।

এই ভদ্রলোক কিষ্বু মেটেটই চিত্তিত নন। ওঁর ধারণা বউ একদিন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝ্তে পারবে। এবং বুঝে－ఆনে থোদ বিপ্লবকেই বাড়িতে ডেকে আনবে।

আমার মনে হলো কর্মজীবনে এই দেশেও এমন কয়েকজন শ্রমিক নেতাকে بেখেছি যাঁরা একই ত্যাগ করেছেন হাসিমুখে। সুযোগ পেয়েও প্রমোশন নেননি স্রেফ ইউনিয়নের সভ্য থাকার জন্যে।

কলকারখানার কথা যখন উঠছেই তখন ফরাঙ্ৰি মানুষদের সম্বন্ধে আরও এবদ্দু খোজখবর নেওয়া যাক্।

ফরাসি শ্রমজীবী এবং ট্রেড ইউনিয়ন ওতই আমার নিজের দেশের কথা గু⿰亻寸 পড়ছে। ফরাসিদের সজ্গে অনেক

 সমশ্ত পৃথিবীকে ‘ख্সে্চ লিভ’ বলে একটি অভিনব শব্দ উপহার দিয়েছে，যা আমাদের দেশের সমস্ত কর্মচারী ভালভাবেই জানেন।

আচমকা ছूটির ব্যাপারে একইু পরেই আসা যাবে। তার আগে শ্রমিক เ．Nতাদের সম্বল্ধে একটু আলোচনা হয়ে যাক। স্বদেলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ巾রার সময় শ্রমজীবী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। এঁদদর কয়েকজনের আদর্শবোধ ও ত্যাগ আমাকে বিস্থিত করেছে। তঁারা আজ্জ আমার শ্র্্ধার পাত্র হয়ে রয়েছেন । হাতের গোড়ায় অসংখ্য সুযোগ ও প্রলোভন
 অশেষ মুন্য দিয়েছেন এঁদের মা，অথবা T্ত্রী। তবু অপবাদের বোঝা কমেনি।
 －।जাংশের একাংশ নেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে। একটা ধারণা হয়ে গিয়েছে， ওચানে কোনো ত্যাগও নেই，আছে কেবল গোপন স্বার্থ এবং অসততা। ট্রেড „উনিয়ন আন্দোলনে যে অসৎ লোক নেই তা নয়। জনসভায় বড়－বড় বুলি এবং ！．：।｜পন্ন শ্রমিকের স্বার্থ বিসর্জন দিত্যে নিজের আধ্রের অছিক্রে নেবার দৃষ্টাত্ত

অনেক। সে－সব প্রকাশিত হতো যদি এদেশের কারখানার ম্যানেজাররা তঁঁদর স্মৃতিকথ্য লিখত্ন। কিষ্তু শ্রদ্ধা করবার মতন，ভালবাসার মতন মানুষ বেশ কিছু দেখ্খেি। মনে হয়েছে，এ̃ঁরা যদি কখনও কোম্পানির সীমিত সমস্যায় সারাশ্ষণ জড়িয়ে না পড়় আরও বড় কিছু বাপাপারে সময় দিতেন তা হলে এ দেশের জনজীবন আরও সমৃদ্ধ হতো।

কারখানায় কাজ করে যাঁরা শ্রমিকের নেতৃप্ব দেন তাঁদের দুঃখের কথা এ দেশে এখনও বিস্তারিতভাবে লেখা হয়নি।এই বিষয়ে，সাষারণ পাঠক－পাঠিকাও তেমন आध্রহ প্রকাশ করেননি। তাঁরা সিনেমা ও টি ভি－র পর্দায় দू＇একটি খল এবং দুমুখো নেতা অথবা স্বার্থপর মালিকের কারসাজি দেখেই সষ্টষ্ট হয়ে গিক্যেছ্ন। শ্রমজীবী সম্প্রদায়়র মানবিক সমস্যা এখনও আমদদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হলো না।

ফরাসি ভাষা জানা না থাকায় ও দেশের সাহিজ্যে এই বিষয়ের প্রতিফ্লন সম্বক্ধে কিছ్ বলবার এক্তিয়ার আমার নেই। কিষ্ু या হাতের গোড়ায় আছে তা रলো বিভিন্ন সমীষ্শ। আছে ছেট－ছেট লেখায় ক্নীর্দের নানা অন্তরস চিত্র। যেমন ধরুন্ন বার্নাড－এর কথা।

বার্নার্ডের বাবা ছিলেন খনি শ্রমিক। চঁঁ্র্লিটি ছেলে মেয়ে। ছোটবেলায় বার্নার্ডের স্বপ্ন ছিন সে ইঞ্জিনিয়ার হবেব্পে গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করবে। বিকেলে পড়াশোনা চালাতে－চালার্র্রার্ড কারখানায় কাজ নেয়। অবশেবে তার জীবনে মঙ্ত পরিবর্তন পৰ্জ্夕刂 নতুন ডিপ্নোমার জোরে সে কারখানায় সুপারভাইজার হতে পারতো। কিত্万 লোককে হকুম করার কাজে অরুচি ধরে গিয়েছে বার্নার্ডের। ৷্রমোশন না নিয়ে সে সামান্য ইলেকট্রিসিয়ান থেকে গিয়েছে। ইলেকট্রিসিয়ানের ঘাড়ে অনেক দায়িত্ব। ডিউটিতে এক মিনিট বসার উপায় থাকে ন।। ডিউটির সময়েরও কিছू ঠিক－ঠিকানা নেই। মর্নিং শিফটট যেতে হলে সকান সাড়ে চারটেয় ঘুম থেকে উঠতে হয়। রাত ডিউটি হলে দুপুরেও ঘুম আসে না এই মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের।

বার্নার্ড কমুনিস্ট। নেতা হিসেবে কারथানার ডিউটির সময় একఫু কম－কিত্ট বাকি একভাগ সময়ে ইউনিয়নের কাজ করতে হয়। কিষ্তু তাতে চনে না। তাই বাড়তি কুড়ি－একুশ ঘট্টা সময় সপ্তাহে দিতে হয় বার্নার্ডের শ্রমিক আন্দোননের সন্গে জড়িত থাকার জন্যে।

ট্রেড ইউনিয়নের কাজ ছাড়া কোনও ব্যাপারেই বার্নার্ডের আগ্রহ নেই। সে প্রমোশন চায় না，বড়লোক হতে চায় না। মানুষের ওপর অর্ডার চালানো নিতা্যই অপছ্দ । বার্নার্ডের ঙ্ত্রী একটু আলাদা ধরনের। স্বামীর রাজনৈতিক মতবাদ ও আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর কোনও বিরূপ ধারণা নেই।＂কিষ্তু আমাকে ভাবতে হয়

সংসারের কথ，ছেলেমেয়েদের কথা।＂
বना বাহ্ন্য，বার্নার্ডের শ্ত্রীও দীর্খদিন কারখানায় কাজ করেছেন। যেমন কাজ করেছেন আমাদের দেশের অনেক বামপষ্থী নেতার স্ত্রীরা। স্বামীরা আন্দোলন করেছেন，কখন তাঁরা জেলে যারেন，কখন পলাতক হবেন ঠিক নেই। এই অবস্থায় সামান্য একটা চাকরি অবলন্বন করে সংসার সামলেছেন স্ত্রীরা। আমি একজন বিখ্যাত শ্রমিকনেতার কথ্থ জানি，তাঁর স্ত্রী সারাজীবন স্বब্পসঞ্চয় প্রকল্গের এজেস্টগিরি করে সংসার চালিয়েছেন। আরও কয়েকজনকে জানি যাঁরা মাস্টারি করে，আধবেলা থেয়ে সংসারের ঘানি টেনেছেন। তারপর আবার জেলে স্বামীকে ！．দথতত গিয়েছেন। এঁরা পিছনে না থাকনে অনেক आদশ্শই বিকশিত হতে পারতো না，অথচ এঁদের ত্যাগের কথা কোথাও লেখা থাকে না।

বার্নার্ডের স্ত্রীর কাছে থেকে জানা যায়，নতুন জায়গায় কাজ করতে এসে প্পথমে তাঁরা বাড়ি ভাড়া করতে পারেননি। ফলেে তাঁরা শহরতলির প্রাc্ত তাঁবু आঢিয়ে থাকতেন। সেখানে জল বা পায়খানা কিছूই ছিল না। এর পরে এঁরা
 এই আবাসনকে ফরাসিরা কেন জघন্যতম বস্যিক্فী ত্ন মনে করে তা নিজের



 ！？P／नছছন। তিনি কিছू টাকা জমা দিয়ে কিস্তিবক্দিতে একটা ছোট্ট বাড়ি
 ！，পললেেয়েরো সুস্থ পরিবেশে মানুষ হবে।＂

কারथানার কাজ ছেড়ে দিয়ে স্ত্রী এই বাড়িতে একটা ক্রেশ চালাচ্ছেন। ஈ；亠巾াময়েরা সেখানে তদের ছেলেমেয়ে রেখে কারখানায় যান। বাড়ির কিঙ্ছির 1；｜4：1 শোধ করবার জন্যে বश্ বছর তাঁরা פুটি নিয়ে বাইরে যান না।

এই বাড়ি নিয়ে বার্নার্ডের বেশ অস্বঙ্ডি। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ছাড়া আর ।：াनও কিম্মুতুই তার आগ্রহ নেই। यদিও ফরাসি শ্রমিকরা এখন নিজেদের বাড়ি －•পার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। ধার নিয়ে জমিজমার বাবস্থ। করে মাথা তঁজবার lie ก্রের জন্যে আমাদের শ্রমিক ও ফরাসি ख্রমিকের মানসিকতায় কোনও পার্থক
 প｜：イ়় রাখার জন্যেই কিস্তিতে বাড়ি বেচার টোপ দেওয়া হয়েছে। স্রেফ বাড়ির 1．f！？দিতে না－পারার आশক্কায় ख্রমিকরা ধর্মঘটটর পথে যাবে না। এবং リッ।1イजইজরাকে সজ্টళ রেথে ওভারটাইমের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে।

দেনায় আદ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়াটা শ্রিকেরের পক্ষে ভাল নয় বলে মনে করে বার্নার্ড। তার ধারণা, মেশিনের সুবিধের দিকেই মালিকের সমঙ্ত নজর, মানু<ের সুবিধের জন্যে তার কোন্নো মাথা ব্যথা নেই। তারপর চাকরির অনিশ্চয়ত। বাজারে যতই প্রতিযোগিত বাড়ছে ততই কলকারথানা বধ্ধ হবার সজ্ভাবনা বাড়ছে। প্রোকাকটিভিটির নাম করে শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে খুব জনন্দ পায় দুনিয়ার মালিক।

বার্নার্ডের স্তী অবশ্য রসিকতা করেন, "সুপারভাইজারের সঙ্গে, ম্যানেজারের সক্গে তর্কাতর্কি করে ভীষণ সুখ পায় আমার স্বামী।"

বার্নাড প্রতিবাদ করেন না। সে বলে, "যখন ম্যানেজারের সজ্গ তর্কাতর্কি করি, তখন মনে করি ওঁর থেকে কোনো অংশে কম যাই না আমি। যদিও ওঁদের ধারণা, ওয়ার্কার মানেই মূর্থ, আমাদের ঘটে কোনও বূদ্ধি নেই।" বার্নার স্বীকার করে, आরও একধরনের ম্যানেজার আছ্লে এররা ইউনিয়নের নেতাদের খাটো মনে করেন না। এঁদের সামলানো অবশ্য আরও শক্ক কাজ, কারণ এঁদের হাত দিয়ে কিছू গলতে চায় না। বার্নার্ড চায় কলকারখ্যাশাতলো ক্র্মমশ সরকারের আওতায় চলে আসুক। তা হলে আর কিছ্ না ব্\&ে চাকরির নিরাপ্তা বাড়বে।

নিজের দেশেও आমি এই ধরনের কথ্lে স্টিছি। ট্রেড ইউনিয়ন নেতদের


 পরিতৃপ্তি।

অশেষ কচ্ট থাকা সভ্ভেও ফরাসির কাজে অনীহা সমস্ত পৃথিবীর রসরসিকতার কারণ হয়ে রয়েছে। একজন ফরাসি ম্যানেজার আমাকে মনে করিয়ে দিলেন, এদেশে ছুটি বেড়েই চলেছে। ১৯৩৬ সালে ফরাসি শ্রমিক বছরে দু’ সপ্তাহ সবেতন ছুটির অধিকার পায়। ১৯৫৬ সালে এটা তিন সপ্তাহ হলো এবং ১৯৮১তে পাচ সপ্তাহ।

এর ওপরে আছে লং উইকএভের ধাকা। যদি বৃহস্পতি অথবা মभলবারে কোনও সরকারি ঘুটির দিন পড়লো তো আর কথ্থাই নেই। -ক্র অথবা সোমবার ডুব মেরে লম্বা ডুটির ব্যবস্থা করে নেবে ফকাসি।
 আমার এক ফরাসি বব্ধু অভিধান ইত্যাদি নিয়ে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, শ্রমিকদের নাম্ মিথ্যা বদনাম রটানো হয়েছে। আচমকা ঘুটি নেওয়ার সদ্গে এই শব্দের নাকি কোনও সম্পক্ক নেই। শব্দটা এসেছে ফরাসি সৈনাবাহিনী থেকে। ফ্রাসি সৈন্যরা যথন একের পর এক দেশ জয় করছে, তঈন নতুন দেশের

দোকানে অথবা কারও বাড়িতে গিয়ে দাম না দিত্যে অথবা অনুমতি না নিয়ে জিনিসপত্র তুলে নেওয়ায় এঁরা বিশেষ পট ছিলেন। সেই থেকে ক্রেঞ্র লিভ।

আমার মন ভরলো না দেশ্যে মঁসিয়েমশাই আবার অভিধান উল্টোলেন। তারপর বনলেন, ফ্রাসি বুর্জোয়ার বদনামটা ওয়ার্কারের ঘাড়ে চাপিত্যেছে দুষ্টজনরা। কোথাও নিমষ্রিত হলে খাওয়া-দাওয়ার পর অতিথিকে গৃহস্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়।এইটই দুনিয়ার রীতি। ফরাসি এই রীতিতে বিশ্ধাস করতো না, לুক. করে সবার অলঙ্ষ্মে উধাও হয়ে যাবার অভ্যেস ছিল। তাই यরাস্সি বিদায় বা ব্রেষ্চ লিভ।

এই প্রসগ্গে আরও একটি শব্দ মনে পড়ে গেলে।। ঝ্যেঞ্চ কিস্। ফরাসি চুম্বনে जপরপఁ্ষের মুথের মধ্যে জিভ তঁজে দেওয়া হয়। আমার বক্ধু মঁসিয়ে তীব্র आপফি জানালেন। এই রকম কোনও রীতিতে তাঁরা অভাস্ত নन। এসব ইংরেজের অপশ্রচার। ফরাস্সিও প্রতিশোধ নিয়েছে। নির্নষ্জ নিষ্ঠুর পাওনাদারকে ফরাসি ভাষায় ইংলিশম্যান’ বनা হয়।

 কলকাতার কিছ্ম অফ্সিসের মতন ফ্রাসির রুচি থাকে না। কিত্ত্ত এখন সে




কিষ্ব আগস্ট মাসে এই ফরাস্ি আবার ছুটির হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। ওই भঅয় কাজ্র মন থাকে না সাচ্চা ফরাসির। সারা বছরের সম্স্ণ পরিশ্রমের ক্লাস্ডি
 ।.小া্ট কাছারি অফিস নয়, দোকানপাট এমনকি রেস্জোরা পর্যত্ত বাঁাপ ফেলে লেয় Kけির সষ্ধানে।

আগস্ট মাসে প্যারিসের অবস্থা কী রক্ম হয় সে-বিষয়ে একজন আমেরিকান গ।সারসিক কিছू দিন আগে চমеকার ছবি একেছেন। বলা বাহ্ল্ন, ফরাসি-মার্কিনি બালবাসা-ঘৃণার ইতিহাস দুশো বছৃরের ৩পর। আমেরিকান কিছ্ম দিনের জন্যে অাाরিসপ্রবাসী না হলে মনে সুঘ পান না, आর জাত-ফরাসি यতम्মণ না -•ा।মরিিকান প্রশঙ্C লাভ করেন তত্মণ অতৃণ্ত থেকে যান।

आমেরিকানের চোখ আগস্ট মাসের প্যারিস অনেকটা এই রকম : সকলেই গ্াtনन আগস্ট মাসে প্যারিসের প্রত্যেকটি ফ্রাসি ঘ্ট্টিতে চলে যায়, ৩১লে


ইালকট্রিসিয়ান, কলের মিস্ত্রি, মোটর গাড়ির মেকানিক সবাই যয্র্রপাতি


অঢি্যেযে বাক্সে পুরে ফেলবে। কলকারখানা，অফিস，কাছারি，সরকারি অফিস， ডাইং ক্রিনিং সব এক মাসের জন্যে বন্ধ হবে।

সেপ্টেম্বরে প্যারিসিয়ান যখন শহরে ফিরে আসে তখন বেশ কিছু বিদেশির কক্কাল দেখতে পায়। এঁদের অবস্থ দেথে বুみতে কষ্ট হয় না যে এঁরা বন্ধ রুটির দোকান，ওষুধের দোকান অথবা লড্ড্রিতে ঢোকবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন।

খুবই দুঃখখজনক ঘট্নার মধ্যে রয্রেছে সেই বিদেশি ভদ্রলোক যাঁকে পাতয়া গিয়েছিল বিখ্যাত এক রেস্ডোরাঁর সামনে，এ্র ডান হাতে রয়েছে অর্ধেক চিবানো ডাইনার্স 心্রেডিট কার্ড।

আর এক মহিনার দেহ তাঁর ফ্য়াটে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। ওঁর মুঠোর মৃ্যে পাওয়া যায় এক কলের মিন্ত্রির টেলিফোন নম্বর। স্প্ষইই বোঝা यায় যে একমাস ধরে এই মহিনা তাঁর কন সারিয়ে দেবার জন্যে মিস্ত্রির থোঁজ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত ঘরে জন এতোই বেড়ে যায় যে তিনি টেলিফোনের নাগাল পানनি। পুলিশ অবশ্য বলেঢে，ফোন গাতের গোড়ায় থাকলেও কোন লাভ হতো না，কারণ ওই মিস্তির তথন প্যারিস থেকেঅ্রনেক দূরে ব্রিটানিতে ছুটি উপভোগ করছ্নে।
 থেকে না－নেমে অটোমাবাইল ক্রাবের সাব্রেয্যের জন্যে অপেক্মা করতে থাকেন।
 স্টিয়ারিং－এ হাত রেখেই মরের্রে থারেন।

সমস্ত লভ্র্রি বন্ধ থাকায় আর একজন ট্যুরিস্ট নিজের শাঁ্ট কাচবার জন্যে এক লভ্ড্রির তালা ডেঙে ফেলেন। ভেবেছিলেন ওয়াশিং শেশিনে নিজেই জামা কেচে নেবেন। কিদ্ত হতেনাতে ধরা পড়ে এথন কুড়ি বছরের জন্যে ফরাসি শ্রীঘরে বসবাস করছ্নে।

ট্যাক্ষি ধরতে গিয়ে লড়াই হয়। ফলে চারজন নিহত এবং ছত্রিশজন আহত। সবেধন নীলমণি একটি মাত্র ট্যাক্সিতে সমস্ত বিদেশি ছমড়ি থেয়ে পড়েছিলেন।

অবস্থা আয়জ্তে আনবার জন্যে কিছ্র বিদেশি একবার অান্তর্জাতিক রেড－
 রেড－ক্রশ ওই আবেদন ফরাসি রেড－ক্রণের কাছে পাঠিয়ে দেন，অথচ সকলেই জানেন এই সময়ে ওই প্রতিষ্ঠানের সবাই ঢুটি নেন।
‘সোসাইটি অফ পিপ্লস স্টক ইন প্যারিস ইন আগস্ট’（Sopsipia）বলে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান ঘুটির সময় প্রাণ ধারণের জন্যে নানা রকম ব্যবস্ছ করছ্নে।

বিভিন্ন আহ্ররিকান কোম্পানি এঁদের সাহায্য করজ্নে। যেমন প্যান অ্যাম

বিমান প্রতিষ্ঠান একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। প্রথম পুরস্কার বিজয়িনীকে সাহাय্য করবার জন্যে উইক এন্ডে একজন কলের মিষ্তিরে আহেরিকা থেকে প্যারিসে পাঠানো হবে। টি-ডবলু-এ পিছিয়ে নেই। প্রথম পুরস্কার একটা নোংরা সুট প্যারিস থেকে নিউইয়র্কে এনে কাচিয়ে ফেরত পঠানো হবে।

রসিক লেখক লিখছ্লে : এবার আগস্ট মাসে প্যারিসে রিপোঁ করবার মতন ঋনেক কিদ্ম ঘটবে। আমার ওই স্ব দেখার ইচ্ছা ছিল, কিষ্ঠু দুর্ভাগ্রক্রে আমিও जই সময় ছুট্টিতে যাচ্ছি।

বাংলাদেশি ইব্রাহিমকে বললাম, "আমি তে সেপ্টেম্ধরের শেষ সপ্তাহে প্যারিসে হাজির হয়েছি। এমন প্রাণবশ্ত নগরী কি সত্যিই আগস্ট মাসে ছুটিতে ৩লে যায়?"

ইভাহিম প্রতিবাদ জানালো। সে-ও ওনেছে, যারা ইংরিজী ভাষায় কথা বলে ๗রা ফরাসিদের পছন্দ করে না। ইভ্রাহিম বললৌh "এই তো আমরা সবাই
 গৃরই কি মানুষকে খেটে মরতে হবে?"




আর সময় নষ্ঠ না করে প্যারিসের মেট্রোয় প্রবেশ করা গেলো এবং আধঘণ্টা পর়ই আমরা ছাব্বিশ নম্বরে ফিরে এসেছি।

শাইনিং কোম্পানির সুন্দরী রিসেপশনিস্ট আমাকে ইংরিজী প্রথায় তভ -মপরাহু জানালো এবং এক মূহৃর্চ সময় নষ্ঠ না করে শাইনিং কোম্পানির !্yসিডেন্ট ও ডিরেষ্টের জেনারেলের ঘরে পৌঁছে দিলো।

এদেশে যাঁদের এম-ডি এথবা বড়াসাব বলা হয় ফর্রাসি দেশে তাঁরাই প্র|সডেেট অ্যাড ডিরেষ্টর জেনারেল।
(প্রসিডেন্টসায়েব এই মুহুর্তে ঘরে ঊপস্থিত নেই। কিত্তু তাঁর সুদর্শনা ৷গস৩ষিণী ব্যক্তিগত সচিব ক্যারোলিন এগিয়ে এলে।। ক্যারোলিন অতি মিষ্টি ঋ৩।বের মেয়ে। সুন্দরী অথচ কাজপাগল এমন বহ মেয়ে রয়েছে এই শহরে।
 । H †রেছে। ক্যারোলিন বলে, "আমাদের কোম্পানির যা কাজ তাতে ইংরিজী
 $14 . \uparrow!$ Nা, সান ふাপসিসকো থেকে ফোন আসে। ইংরিজী না জানলে ওরা

আমাদের কাজ দেবে মনে করো ঢুমি?"
আমার ধারণা ছিল, ইংরিজীর ওপর ফরাসির জাতজ্রোধ। ইংলভ্ভের এজো কাছে থেকেও ফরাসি ইচ্ছে করেই রানির ভাষাটা শেখে না। ক্যারোলিন আমার ভুল ভেঙে দিয়েছিল। সে বলেছিল, "ডুমি অনেক দিন আগেকার সব কথা বলছে। ৷ইংরিজীট যে দুনিয়ার বিজনেসের ভাষা, তা ফরাসি, জার্মান, জাপানিজ সবাই বুঝ্েে নিয়েছে এবং মেনে নিয়েছে। কত ফরাসি যে এখন ইংরিজী শিখখছে जा पूমি ভাবতে পারবে না।

ক্যারোলিন ইংরিজীতে থুব উৎসাহী। সে-ই एামাকে খবর দিলো, যান্সের সরকারি ইস্কুলে এথন একটা বিদেশি ভাযা শিখত্ইই হয়। হয় জার্মান না-হয় ইংরিজী শেখার সুবিধে রয়েছে। কিষ্ু শতকরা পঁচাশিজন ফরাসি ছেলেমেয়ে ইংরিজীর ক্লাসে যোগ দিচ্ছে।"

ক্যারোলিন অনেক ইংরিজী বই পড়ে। সেই সন্গে ইংরিজী ম্যাগাজিন। কোথায় সে পড়েছে, দू'হাজার সান নাগাদ ইংরিজী ভাষা পৃথিবীর একছ্র অধিপতি হয়ে দাঁড়াবে। ইতিমধ্যে একশো কোটি ল্লোক এই ভাষা রণ্ত করেজে, কিত্ট্ আগামী দশ বহরের মধ্যে এই সংখ্যা দাঁব্ধুষ্ব দেড়শো কোট্তে।

তবে ফরাসি ভাষায় যে সুখ তা ইংরিজীী

 ইংরিজী অবশ্যপাঠ্য হয়ে গিয়েক্জ্র ডাচ্রা তো ইংরিজীকে প্রায় ঢ্বিতীয় ভাষা করে তুলেছে। ইউরোপে ইংলল্টের বাইরে হন্যাল্ভেই ইংরিজীর সর্বাধিক প্রতাপ। ক্যারোলিন খবর দিলো, একমাত্র টোকিও শহরে ১৩০০ ইংলিশ ন্যাংওয়েজ স্কুল আছে। এই সংখ্যা প্রতিমাসে বাড়ছে।

ক্যারোলিন ওনেজে, আত্জর্জতিক টেলিরোনে যত কথাবার্জা হয় তার শতকরা ৮৫ ভাগ ইংরিজীতে। বিখ্যাত ফরাসি কোম্পানি সি জি এস ইতিমধেই ইংরিজীত কাজকর্ম চালাচ্ছ। জগদ্বিখ্যাত ফরাসি টেলিযোগাযোগ কোম্পানি অ্যালকোেেল-এর প্যারিস সদর দপ্তুরে ফোন করলে ইংরিজীতে উত্তর দেওয়া হয়। "অ্যানকোটেন, ওডমর্নিং" এ একজন আমেরিকান লেথক অবশ্য রসিকতা করেছেন, যখন ফরাসিরা ভাষা সম্বক্ধে নরম হয় ঢথন জানতত হরে ভীষণ কিছু একটা ঘটেছে।

ক্যারোলিন বললো, "আজ খুব খাটাঋাটনি হয়েছে মনে হচ্চে ! মুঋ ઋকিয়ে গিয়েছে তোমার।"

আমি বললাম, "আজ মিছিলের পামায় পড়ছেছুলুম, ক্যারোলিন।"
ক্যারোলিন সঙ্গে-সজ্পে উধাও হলো এবং দু'মিনিটের মধ্যে এককাপ গরম

কফি নিয়ে ফিরে এলো।
প্যারিসের অফিসে সায়েবের অতিথিদের কফি বিতরণের দায়িত্র সেক্রেটারির। আতিথথয়তার অস হিসেবে এটা দুনিয়ার প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

ক্যারোলিন কফির কাপ নামিয়ে দিয়ে জানালো, মঁসিয়ে সেনণপ্ত অনেকক্ষণ ধরে আমার থ্থাজ নিচ্ছিলেন। একটা ফোন কল পেয়ে তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন, ফিরবেন অধঘন্টার মধ্যে।

এই সময়ে আমার দেখা শোনার সম্পুর্ণ দায়দায়িত্ব ক্যারোলিনের। ক্যারোলিন জানতে চায়, আমি ক্কুধার্ত বোখ করছি কি না। তা হলে ফ্রিজ থেকে এখনই কিছু খাবার বের করে দেবে। ওখানে নেসলের চকোলেট আছে, বি-এসএন কোম্পানির বিস্কুট আছ্, জ্যাক বেনোয়ার বাদাম আছে। দেশের জন্যে মন (কגন করলে ক্যারোলিন আমাকে কাজু বাদামের প্যাকেট দিতে পারে, যা ৬ারতবর্ষ থেকে জ্যাক বেনোয়া এদেশে আমদানি করেছে।

আমি কোন কিচ্মেতে উৎসাহ দেখাচ্ছি নার্রুলে চিত্তিত হয়ে উঠলো かারোলিন। जারী স্নেহপ্রবণ মেয়েটি। ক্যারেমৃক্কি " বললো, "আমি তোমাকে দানোনে কোম্পানির ইয়োগাটও দিতে পাল্রু০মসিয়ে সেনগঞ্তের ফেভারিট।
 lnग্যেছেন।"

কারেরোলিন জানালো, বে সব্র্ণার সে তার অফিস ঘরে আলমারিতে রেখে । Inয়ছে তার সমস্ত প্যাকেজিং-ছ এই অফ্সিসে তৈরি হয়েছে।

আমার আপজিड টিকলো না। ক্যারোলিন নিজেই মন্ত এক চকোলেট বার অমার সামনে হা্ির করলো। এবং আমার অস্বস্টি কাটাবার জন্যে নিজেও ৷, ब小नেটের একটা ট্রকরো মুথে পুরে দিনেে। তারপর বনলো, "কাল তোমকে l:̣ংকিং চকোলেট খাওয়াবে। । Vুমি নিশ্য় জানো, নেপোলিলয়ন সকালে কফির গদলে পছন্দ করত্ন হট চকোলেট। এবং ভলটেয়ার সকাল পাচটা থেকে দুপুর lنनটের মধ্যে বারো কাপ চকোলেট পান করতেন। সাধে কি आর ভলটেয়ার 1.4 বছর বেচেছিলেন!"

ক্যারোলিন যেন দশভৃজ। দর্শনার্ধীদের আপ্যায়িত করছে, টেলিखোনে সর্বর্র N:গজী এবং ফরাসিতে কথ্থা বলছে। অফিসের কর্মীদের নানা নির্দেশ দিচ্ছে, আা|,4-মাঝে কমপিউটার কিবোর্ড পিয়ানোর মতন টিপে यাচ্ছে, চিঠি ছাপছে।




বটে, ছুলও বাঁধে। সেই সকে রুজিরোজগার করে। এরা যেখানে থাকে সেখানে সবকিছু ঝক-্ঋক করে। সাধে কি আর ফরাসি-তরুণীর ডুবনবিদিত সুনাম।

आমি সোফায় বসে-বসে যতই ক্যারোলিনকে দেখফ্ছি ততই মুপ্ধ হচ্ছি। যেন মূর্তিমতী মাদমাজোল এফিসিয়েপ্সি। অফিসের কাজকর্ম ছড়া আর কোনো ভাবনা যে এই রমণীর মনের মধ্যে থাকতে পারে ত বিপ্পাস হয় না। এই বাপারে ফরাসি রমণী আমাদের মিস ব্যানার্জি অথবা মিসেস ঘোষ থেকে কিছুটা এগিফ়ে রয়েছে। আমাদের মেয়েরাও ঘরের বাইরে বেরুচ্ছে কর্মসদ্ধানে, প্রফেসনালিজ্জমের কথা উঠছে মাশে-মােে, কিদ্ট অনেক ক্小েত্রেই পুরো কাজ ఆরু হয়नि, অनেক মেয়ের মন পড়़ থাকে অন্য্র। जাবঢা এই यে, কর্মক্ষেত্রাঢা মেয়েদের স্বাভাবিক কেক্রত নয়, বিশেষ কোনও বাধ্যবাধকতা না থাকলে এঁরা কেউ এখনে আসতেন না। অ্যাংলো ইভ্ডিয়ান ও পার্শি মহিলা কিস্দু অনেকদিন এই দ্বিধা কাটিয়ে অফিসকে ঘরের মতন করে নিয়েছেন, ফেলে চাকরির বাজারে ডিসুজা কিংবা বাটলিওয়াनাদের বেজায় সুনাম। ব্যানার্জি, চ্যাটার্জিরা যত দ্রুত প্র<্সেনালিজমের স্বপ্ন দেখতে তরু করেন ততই গ্গা।

ক্যারোলিন যখন টেলিফোন করে তখন ত্র্র টেলিফোনে এমন ব্বসস্থ আছে যে রিসিভাব্রেবিটি হয় না। কথা বলতে-বলতে



"ডুমি কি স্যাটেলাইটে মঁসিয়ে সেনতপুকে অনুসরণ করছো ক্যারোলিন?"
ক্যারোলিন হাসন্ো। ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। "সেনতপ্তর গাড়িতেই টেলিফোন রয়েছে। ক্যালকাটায় নিশ্চয় এই ফোন চালু হয়েছ।"

আমি বাললাম, "আমাদের শহরে টেলিফোনের খুবই দুর্নাম। দুনিয়ার সজ্পে যোগাযোগ রাখতে আমরা গলদঘর্ম। আমাদে শহরে কারও-কারও বাড়িতে তারবিহীন টেলিফোন দেখেছি, কির্তু গাড়িতে ফোন দেথিনি"

ক্যারোলিন একাু অবাক হলো। "গাড়িটও তো অফিস। ওयানে কেন টেলিযোন থাকবে না? সেনওপ্ত তো সারাক্ষণই ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ওঁর গাড়িতে ফোন না থাকলে কেমন করে তাঁর সল্গে যোগামোগ রাখবো।"

বোঝা যাচ্ছ ক্যারোলিন গাড়িতে ফোন বসিয়েই সজ্টুষ্ট নয়। সে এখন গাড়িতে ফ্যাক্স মেশিনও বসাতে চায়। ফলে মুহ্র্ত্তের মধ্যে টেলিফোন নম্বর ডায়ান করে «ে-কোনও কাগজ সেনతণপ্তের হাতে পৌছে দেওয়া যাবে। ক্যারোলিন্নের দায়িত্ন কমে যাবে।

এস্ জিনিস আমরা যারা কলকাত থেকে এসেছি তাদের না শোনাই ভাল।

এই তো একদু আগে রাস্তায় বিক্শোভ ও মিছিন দেখে প্যারিস নগরীর সদ্গ একাষ্মত অনুভব করতে ওরু করেছ্, ঠিক সেই সময় ইলেকট্রনিক যুগের বিশ্ময়ওনো এমনভাবে বাবহার করে মানসিক দূরप্ব সৃষ্টি করা কেন ?

আমি জিজ্গেস করলাম, "มँসিয়ে সেনগুপ্ত এই সময় চা-কফি কী ঘান?"
ক্যারোলিন চোখ বড়-বড় করে বললো, "চা-কফি কিছ্রুই টান নেই, ওঁর মন পড়ে থাকে কাজে এবং কমিউনিকেশনে। লোকের সঙ্গে যোগাযাগ রাথবার জন্যে সারাক্কণ ছঢ্য়্ট্ করেন। ওঁর সবচেয়ে মূলাবান সম্পত্তি হলো ఆঁর নিজস্ব টেলিযোন বইট।"

ক্যারোলিন এবার একদু নিজেকে ফিটফাট করে নেবার জন্যে প্রসাধন বক্স খুলে বসলো। আর আমি মঁসিয়ে সেনতুপ্ত ঘরে বসে আকাশপাতাল ভাবতে ওুর করলাম।

ভাগ্যের মধুর পরিহাসে আচমক্রাআ্জম হাওড়া-শিবপুর থেকে এই প্যারিস মহানগরীতে হাজির হায়েছি।

এর আগে দু'দুবার মার্কিন মুলুকে যাবার পথে পারি নগরীতে পদার্পণের সূয়াগ এসেছিল। মূল লক্ষ্সস্থানে পৌঁছার পাে বাড়তি এক-একটি দেশ ফাটিতি দর্শনেের এই সুম্যেগ করে দেন সদাশয় বিমান কোম্পানিরা। তাঁরা এমনভাবে অমণ তাनিকা করেন বে মাঝপথথ কোনও একটি দেশে একদিন বসে থাকা ছাড়া ৬゙পায় নেই। সেই সময়ে যাব্রীর দেখভালের দায়িয়্ব অবশাই বিমান কোম্পানির। বাড়তি খরচ ছাড়াই মাঝপথথ একাধিক দেশদর্শন সম্পর্কে বিশেষষ্ঞ অনাথদা -•|মাকে দু"বারই এই সুযোগ গ্রহণ করে ফরাসি দেশ দেখার সৎপরামশ্শ
 ।.ᄀকজার্নি নিয়ে নিজের ভ্রমণভাগ্যটা নষ্ঠ করবি না। প্রতিবারে এক-একটা দেশ !.4থবি। চোখ দুটো হলেও মাথা তো একটট, সুতরাং কত আর মনে রাখ্ত川ারবি? তা ছাড়া প্রতি দেশেই এতো কিছু বোঝবার আছে যে একাধিক দেশে পারির পর গেলে মাথা গোলমাল হতে বাধ্য।"

জগक্ণাথ দু-একবার দেশ ভ্রমণ করে এসেছে বাবসায়িক সৃত্রে। সে আরও


জিনিস। বে দেশের ভাবা জানিস না, সে দেশে গিশ্রে কোনও সুথ নেই।"
আমি নিজেঞ ভাষার এই দুরষ্ব সম্পর্কে সজাগ। ইংরেজী বেখানে চালু সেখানে গিত্যে যে স্বচ্ছন্দ্যবোধ করা যায় তা অন্য কোথাও মেলা ভার। জগন্নাথ বলেছিল, "দুনিয়ায় অচ্তত বারোট দেশ আছে যেখানে ইংরিজী ভাষার রাজকীয় প্রতাপ। সেগুনো দেখতে-দেখতেই তো হেদিয়ে যাবি। তার সহ্গে যোগ কর বাংলাদেশ- তোর মতো লেখকের হোল লাইফের ঘোরাক জুটে যাবে। কোন দুঃথে ঢুই পরের জিভে ঝাল খেতে যাবি?"

কিত্ট কী ছিন বিধাতার মনে, কিছুদিন আগে এক চিত্রপ্রদ্শনীর উদ্বেধন উপলক্সে সম্বিৎ সেনণুপুর সজ্গে আলাপ হলো। বিদেশে নয়, আমাদর এই কলকাতা শহরেই ভরদুপুর বেলায় আচমকা সম্পিৎ এসেছিল আমার কাছে।এমন প্রাণবশ্ত পুরুষ বাঙালিদের মধ্যেও বিরল। মননুষকে জালবাসার জালে জড়িয়ে ফেলবার জন্যেই যেন ওর জন্ম। কয়েক মিনিটে সম্বিৎ আমাকে আপন করে निলো, মনে হলো কত দিন ধরে ওকে চিনি।

সম্বিতের পারিবারিক নিবাস বাংলাদশে। কিদ্তু ত্তর্র জন্ম কাঁচরাপাড়ার কাছে এক জবরদখল রিফিউজি কলোনিতে। কিষ্ঘ ব্fোততত সে প্যারিস প্রবাসী। সেখানে বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কোনো কাজকর্ন্নে ধারণা আমার হয়েছিল সম্বিতের প্রদশ্শ্বী স্টের্বোধন করতে গিয়ে।

আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে x'ির্রির প্রদর্শনীতে আমি দ্বিতীয়বার যাবার লোভ ত্যাগ করতে পারিনি এবং সী সময় লক্ষ্য করেছিলাম তার আপনজনদের প্রতি টান। ইউরোপে কর্মসূত্রে বসবাস মানেইই তো সাত্যেব হয়ে যাওয়া। কিঁ্ধ সম্বিৎ সম্পুর্ণ আলাদা। उর মন পড়ে রয়েছে দেশের শহিদনগর কলোনির
 স্বজনদের প্রতি তার নাড়ির টন। এঁরা প্রায় কেউই তেমন কেষ্টবিষ্দ্র নন, বাঙালি ম্য্যবিত্ত পরিবারের জীবনসংগ্রামের মেঘ এঁদের জীবনে ছায়া ঝেলেছে, কিষ্তু সম্বিৎ এদের জন্য সদাবসস্ত। বৌথ পরিবারের প্রতি এই অনুরাগ আমাকে অভিডুত করে, কারণ আমি জানি এই সব টান আর থাকবার কথা নয়। বাঙালির জীবনयাত্রা নহুন পথে মোড় নিচ্ছে—সেখানে পুরনো দিনের অনেক আকর্ষণীয় আচরণ অনুপস্থিত থাকবে।

জীবনসগ্রামে সাফল্য যেমন দুরד্ব সৃষ্ঠি করে তেমন অনেক সময় মানুষকে কাছেও টেনে আনে। সম্বিৎ যে অবশাই দ্বিতীয়টির একটি নিদর্শন তা আমি দুর থেকেই আন্দাজ করতে পারম্হিলাম।

অারপর একদিন গ্যাশ হোটেলের একটা ঘরে সম্বিতের গম্পটা ভালভাবে শুেছিলাম। এই গঞ্ধটাই आমি লিঢে ফেলেছিলাম, যেভাবে লিছেছি্লাম ঠিক

সেইভাবেই এখানে উপস্থপিত করছ্, সম্বিতকে আপনাদের চেনা হয়ে যাবে। লেখাটার নাম দিয়েছিলাম ‘প্যারিস বিজয়ী এক বাঙালি’।
‘চোখ রাঙিয়ে, বকুনি দিয়ে, মাথায় গাট্টা মেরে বাঙালি জাতকে এখন আর তোলা যাবে না বোধ হয়। বরং ওদের বলুন, তোমরাও অমৃতের সস্তান, একবার তেড়ে-ফুঁড়ে জেেে উঠলে কেউ তোমদের সঙ্গে পাম্মা দিতে পারবে না। ঢোখে স্বপ্ন, মনে ইচ্ছে, ঘটে কিচুটা বুদ্ধি থাকলে এবং গতরে জং না ধরলে এখনও অনেক অসম্তবকে সম্তব করে তোলা যায়।'

ওবেরয় গ্র্যান্ড হোটেলের ২৪৮ নম্বর ঘরে বসে যে এই কথাশুলো বলছিল সেই আটত্রিশ বছরের ছোট্টখাট্ট মানুষটির দিকে আমি প্রবল বিস্ময়ে তাকিয়েছিলাম। সম্বিৎ যা বললো তার সঙ্গে আমি সম্পুর্ণ একমত।

প্রতিকৃল অবস্থার বিরুদ্ধে যারা বেপরোয়া সংগ্রামে চালিয়ে যায় তারাই আমার হিরো। এমনই একজন নায়কের সন্ধানে আমি ছুটে এসেছি পাচচতারা হোটেলে।

ফরাসি দেশ থেকে সম্বিৎ কলকাতায় এসেছিল্লুলাত্র তিন দিনের জন্যেউদ্দেশ্য ফরাসি এক টিভি প্রতিষ্ঠানকে কলকাত্ৰ(্) ্পর্কে অনুপ্রাণিত করা এবং কাঁচড়াপাড়া শহিদনগরে রাত্রিবাস করে পুরূচ ছ্রু স্যুতি ঝালিয়ে নেওয়া। ভার সश্য করতে না পেরে যে-মাতৃভূমি সষ্ৰুর্ঠুক কোল থেকে নামিয়ে দুরে ঠেলে দেয় ; কিছুদিন পরে দুর থেকে সৌ্যু যু আবার টানে, ভীষণভাবে টানে। দেশের
 বলছিল নিজের কপালের চুলুলো সরাতে-সরাতে।

আপাতত বলে রাখা প্রয়োজন, সম্বিৎ-এর খ্যাতি এখন বিশ্বব্যাপী। ফরাসিদের সৌন্দর্यবোধ ভুবনবিদিত। ডিজাইনিং-এর মকা বল্ততে প্যারিস-এর স্বীকৃতি এখন সব সন্দেহের উর্ৰ্বে। লম্ডন, জুরিখ, নিউ ইয়র্ক, টোকিওর বিশ্পজয়ী শিক্পপতিদের প্রতিনিধিরা নিরন্তর ছুটে আসেন প্যারিসে লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলন ঘটিয়ে শিল্প সুষমায় ভরা প্যাকেজিং-এর উদ্ভাবনে, উন্নততর ডিজাইনিং-এর সন্ধানে। পৃথিবীর দিকে-দিকে জীবনযাত্রার মান কত উন্নত হচ্ছে, ততই সমাদর হচ্ছে শিল্পসুষমার—এই সৌন্দর্যবোধের জয়যাब্র অধু আর্ট গ্যালারিতেই বন্দী থাকছে না, তা ছড়িয়ে পড়ছে কনে-কারখানায়, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসের আবরণীতে। নয়नাভিরাম সৌন্দর্যের পরশ লেগেছে ভোগ্যপণ্যের ডিপার্টমেন্ট স্টোর্সে। যা কিছু করো জা সুন্দরভাবে করো, এই দর্শন পৃথিবীর সফল দেশের মানুঠের হৃদয়ে স্থায়ী আসনলাভ করেছে। আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রির আইনস্টাইন বিখ্যাত রেমন্ড লুই বেশ কিছুদিন আগেই বিশ্ববিজয়ী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাবধান করে দিয়েছিলেন : সুন্দরকে হাটেবাজারেও সুপ্রতিষ্ঠিত করো ; কারণ

কদর্যতাকে কখনই বিক্রি করা যায় না-‘আগলিনেস ক্যান নেভার বি সোল্ড!’ প্যারিসের পাচ ছ’টি প্রতিষ্ঠান যে ডিজাইনিং-এর বিশ্ধকেল্দ্র তা আমাদের অভ্ঞাত নয়, যা আমাদের অজানা তা হলো, এই ধরনের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার আমদের এই কলকাতার ছেনে সপ্বিৎ সেনগুল্ত। তার কোম্পানির নাম শাইনিং-গত বছর কাজের পরিমাণ দশ কোটি টাকার ওপরে। এই বছরে শাইনিং-এর সহব্যেগী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে লডুন, নিউইয়র্ক ও রোমে।দুই মহাদেশে কাজের পরিমাণ দাঁড়াতে পারে কুড়ি মিলিয়ন মার্কিন ডলার, অর্থাৎ ছু্রিশ কোটি টাকা। সম্বিৎ সেনগুপ্রু কাছে যাঁরা ডিজাইনিং পরামর্শ নিতে আসেন তার মধ্যে রয়েছে বাঘা-বাঘা মার্কিন জাপানি, ইতালীয়, সুইস ও ফরাসি কোম্পানি।এ বিষয়ে যথাসময়ে আরও কিছ্র আলোকপাত করা যাবে। প্রামার্যের মধ্যেও কদর্যতা এবং দারিদ্রের মধ্যেও সৌন্দর্য থাকতে পারে কেন, এবং এ-বিষয়ে সম্বিৎ-এর মতামত কী তাও যথাসময়ে জানা যাবে। কিক্তু আপাতত এই অভাগা বাঙালি জীবনে ফিরে আসি।

নানাভাবে ুরু করা যেতে পারে। কলকাতার বিজনেসে আমরা যখন పুকলিফাইং-এ মাস্টার হয়ে উঠছি, দুনিয়ার বিখ্য়্রামিাড়ক ও নাম আমরা ঘখন
 না করলে আমাদের বিস্কুট, নজেন্প, স্শেব্যু, শ্যাম্পু যথন বিক্রি হবে না মনে করফ্, তথন পৃথিবীর সবচেয়ে বিফাঙ্ট বিস্কুট কোম্পানি বি এস এন যে ব্যান্ড
 মাসেই 'মূক্তি' ছড়িয়ে পড়বে সম্মও্ত ইউরোপে। বাজারে নামবার সময়ে বি এস এন কোপ্পানি সকৃতজ্ঞেবে নিবেদন করেরে, একটি বাংলা শব্দ থেকে এই বিস্থেটের অনুপ্রেরণা, আর মোড়কে ছাপা হয্েেছে বাঙালি সম্বিৎ-এর आঁকা একটি ছবি। 'মুক্তি' এখন লঙ্--লশ্ষ প্যাকেটে বিক্রি হচ্ছে। বি এস এন কোম্পানির ডিজাইনিং সংক্রান্ত বিষয়ে সবচেয়ে বড় বিশেষঞ্ঞ হচ্ছে সপ্বিৎ।

বিশ্ধবিথ্যাত বি এস এন কোম্পানি সম্প্রতি ভারতবিথ্যাত এক বিস্কুট কোম্পানির অনাতম মালিক হয়েছেন। বি এস এন-এর কর্ণধার এন্টনি রিবু সম্প্রতি ভারতভ্রমণে এসেছিলেন। ভারতীয় কোম্পানির প্রত্যাশা ফ্রাসি কোম্পানির সং্প্পর্শ, মোড়কে, উৎপাদনে, নতুন পণ্ঠ নির্বাচন্ন নতুন গ্রাণের জোয়ার আসবে।ইউরোপ, আমেরিকা ও পুর্ব এশিয়া ঘুরে ‘মুক্তি’ যদি শেষ পর্যত্ত ভায়া বোম্বাই কলকাতায় ফিরে আসে তা হলেও অবাক হবার কিছুই নেই।
 কি বাঙ্তবধর্মী বলে মনে হবে কারুর ? একটি ছেলেকে মনে আনুন যে সতেরো বছর বয়স পর্যত্ত বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো পায়নি। চৈতন্নের উদ্য হয়েছিল

কাঁচড়াপাড়া থেকে কয়েক মাইল দুরে এক উদ্বাম্তু কলোনির ছিটেটেড়ার ঘরে। কলোনির নাম শহিদনগর। বাবার কোনও দায়িষ্ববোধ নেই সংসারের প্রতিসারাঙ্ষণ কস্যুনিস্ট পার্টির হয়ে কাজ করেন। প্রায়ই পুলিশ আসে, জেনে নিয়ে যায় । মা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ঘরের মেয়ে, ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন কর্মহীন যুবককে, চালাঘরে থাকতে হবে জেনেও। আই-এ পাশের সার্টিফিকেট ছিল। সংসারের হাল ধরবার জন্যে স্থানীয় ‘হোগলা’ইস্কুলে চক্মিশ টাকা মাইনের চাকরি নিয়েছিলেন। মাস্টৗরি ছড়াও রয়েছে সংসারের কাজকর্ম। জেলে গিয্যে স্বামীর নেঁজখবর নেওয়া। এসব পাঁচ ও ছয় দশকের কথা। সম্বিৎ-এর জন্ম ১৯৫২ সালে।

সুর্য ওঠার আগে পেকে গভীর রাত পর্যন্ত মাকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে দেথে সম্বিৎ-এর ভীষণ কষ হতো। কিছ্মটা রাগ হতো বাবার ওপর। অন্য সবার বাবার মতন তিনি কেন রোজগার করেন না ? রাজনীতি কি না করলেই নয়? মায়ের একমাত্র স্বপ্ন সম্বিৎ একদিন বড় হয়ে মায়ের সব দুঃথ দুর করবে।

এতো কষ্টের মধ্যেও মা বসতেন সম্বিeকে পড়াক্র। কিত্ট সম্বিৎ-এর মন ছবি আঁকার দিকে। অন্য বাঙালি মা হলেে ছেলেকে, (কোবকি করতেন, কিষ্ঠু এই মা কোনে। ব্যাপারেই সন্তানকে নিরুৎসাহ কব্বুল্ত না।
 থেকে নৈহাটি মিত্তির পাড়ায় চন্রে ছ্খিনন একটা ছোট্ট ইস্কুল স্থাপনের জন্যে
 একটু অশ্শ ভাড়া পেলেন ওই পরিবারের করুণাবশত।

ছেলেটির জীবনে সেই প্রথম আলো এলো। এর আগে ইলেকট্রিক লাইটের তলায় পড়াশোনার সৌভাগ্য হয়নি। নৈহািি থেকে কাঁচড়াপাড়ায় প্রতিদিন সাইকেল চালিয়ে যাওয়া—এবং ওચান থেকেই ইস্কুল ফাইনাল পাশ ১৯৬৮ সালে।

অক্কে সম্ধিৎ চিরকানই খারাপ। সেই সময় আর্ট স্কুলে পড়ার ইচ্ছা, যা নিম্নবিত্ত পরিবারে তথন প্রায় ‘ক্রিমিনাল’ বাসনা! সমজেও অনেক যন্ত্রণা। ইস্কুলের ছেলেরা ব্যল্গ করতে|, ঢোর বাবাকে জেলে নিয়ে গিত্যেছে। 'রাজবন্দী’ ব্যাপারঢা তখনও বুঝতাম না-ওটা যে লজ্জা করার ব্যাপার নয় তা জানতে পেরেছিলাম এক পাউরুট্ ব্রাশ্ড দেখে যার নাম ছিল ‘রাজবন্দী বাটার ব্রেড।

দৌটনায় পড়ে গিত্যেছ্নি সপ্ধিৎ। মা চাইছ্নে জীবনে বড় হও, বাবা চাইছ্নে, দেশপ্রেমী হও। বাবাকে কখনও হিরো মনে হতে, কখনও সমঙ্ত শ্রা নষ্ট হয়ে যেত। মনে হতো, দেশণ্রেম নামক ফুর্তির নামে বাবা তাঁর স্ত্রীকে শারিরীক কষ্ট দিচে, নির্মমভাবে ‘নেগলেঙ্ট’ করহো।

এই পরিস্থিতিতে আবার শিল্লী হবার পাগলানো। নিজ্রের গয়না বেচে মা কিন্তু ছেলেকে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে পাঠালেন। মায়ের কিন্ডারগাট্নে ইস্কুল তথন একদু চলমান হয়েছে। বাবাও হোমিওপ্যাথি ডাক্তারিতে মন দিয়েছেন। এই আর্ট কলেজে পড়বার জন্যে মা আমাকে প্রতিমাসে কীভাবে পধ্চাশ টাকা দিতেন তা आমি জানি না।

সম্বিe-এর ঘুরে বেড়ান্োর শখ ছিল- মাঝে-মাঝে চন্দননগরে হাজির হতো। ওইथানেই ফর্রাসি সংস্থৃতি সম্বc্ধে শ্রদ্ধা ও কৌহৃহনের সৃষ্টি। ফরাসি শিি্প সশ্পর্কে শ্রদ্ধা বাড়লো আমেরিকান লাইব্রেরির বই ঘেঁটে। সেই সময় আবার नেপোলিয়নের একটা বাংলা জীবনী হাতে এলো। সেটা পড়ে মাथা ঘूরে গেলো-ফরাসি দেশটা দেখার জন্যে মনটা আইঢাই করতে লাগলো। দু’যছর ইভ্ডিয়ান আর্ট কলেজে কাট্য়ে অবশেবে গভরমেন্ট আর্ট কলেজে স্থান পাওয়া গেলে।। মায়ের খরচ আরও বেড়েছে, তখন ছেলের হস্ট্রে খরচও দিতে হচ্ছে চাঁকে। এই সময় অধ্যস্巾 চিন্তামগি করের সজ্গে একবার চোকাঠুকি। বিখ্যাত এক বিদেশী শিন্পীর মৃহ্যুতে সম্বিৎ ছাত্রদের পক্ষ থেকে দুট চাইতে গেলো। চিন্তামণি বললেন, কারও মৃত্যুতে ইউরোপে ছুটি হয় না ক্কৌটা মোটেই ভাল লাগলো




চিন্তামণিকে অসাধারণ শিক্স্কুলে মনে করে সম্ধিৎ। ছবি অাঁকার কারিগরি ছডড়াও দর্শন ও জীবনবোধটা মাথায় ঢুকিट্যে দিত্নে। একব্বার সম্বিৎ হঠাৎ চিত্তামণিকে জিজ্ঞে করে বসলো, '্যার, আমি কি বিদেশে যাবো?' চিত্তামণির উত্তরটি অসাধারণ যা সম্বিৎ আজও মনে রেথেনে। ‘অমি যাবার জন্যে জোর করবো না। চাপ্প পেলে চলে যাবে, তবে ফিরবে না। মনে রেখো কলেজের পরীক্ষায় না বসনেও জীবনে কিছ্ম এসে যায় না।'

১৯৬৯ সাল থেকে আর একটা কারণে সম্বিৎ-এর খরচ বেড়ে লিষ্যেছিল। তিন বছর ধরে প্রতি মাসে সে ইংন্যান্ড, ফাস্, থ্রিস, আমেরিকায় অন্তত কুড়ি টাকার চিঠি লিখতো। মায়ের বাড়তি টাকা খরচ হতো, কিষ্ঠ কোনো সাফল্য আসতো না। শেষ পর্যন্ত ১৯৭২ সালে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো, একই মাসে তিনখানা ভাল চিঠি তিন জায়গা থেকে এলো-তার মধ্যে একটি ফরাসি দেশে ছবি অাককা শেখার সুযোগ। অতএব ১৯৭৩ সালে মায়ের হাতের শেষ দুটি সোনার বালা বিক্রি করে বিদেশে পাড়ি দেবার ব্যবস্থ।।
 যাচ্চে। আফ্শোসের কারণ নেই—এজো দুঃখের মধ্যেও একটি সমান্তরাল

প্রেমকাহিনী আছে। বাঙালি পরিবেশে এটি ওপরতলার গৃহস্বামীর মেয়ের সজ্ে হলেই স্বাভাবিক হয়। এ-ক্ষের্রেও তাই। নায়িকার নাম কাকলি, সুদর্শনা, সুগায়িকা, সুরুচিসম্পন্না এবং যথাসময়ে বিপ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। সিনেমা গক্লের মতন ব্যাপারটা গোপনে-গোপনেই এগিয়েছে, প্রেমের প্রকাশটা ছিিন ভীষণ চাপা। জড়িয়ে পড়াটi যেন নায়কন্নায়িকার ইচ্চার বিরুদ্ধেই অমোঘ ভাগ্যচ心্রের নির্দেশে!

বেকার অথচ উচ্চাকাঙ্সী যুবকের অসময়ে বিবাহ! দায়িप্নশীল পরিবারে অকब্পনীয়। সেই সঙ্গে মায়ের দুঃথের স্থৃতি-ঘরের বউকে আমি কিছুতেই কళ্টের কর্মজীবনে পাঠাবো না। সাফল্যের শিখরে আরোহণ করেও সম্ধিe মেয়েদের কষ্ট দেখতে পারে না।

স্ট্যাল্ডার্ড চিত্রনাট্য অনুযায়ী থ্রথমে রেজিস্দ্রি আপিসে বিবাহ।इঠ্ঠাৎ এক শিল্পী বদ্ধৃকে সজ্গে নিয়ে শিয়ালদহের এক রেজিস্দ্রি আপিসে হাজির হওয়া এবং খাতায়-কলমে বিয়েটা সেরে নেওয়া।

দেশ ছাড়ার আগে মাকে থবরটা দিয়েছিিল সপ্কিযি। তিনি খুব কষ্ঠ পেলেন,

 মায়ের গয়না বেচে থেয়াল খুশি মতন बিçux পাড়ি দেওয়া। কাকলি সব মেনে निंन्नে।
 সপ্বিৎ সেনগপ্ত তখন এক ফর্রাসি ছাপাখানয় সুইপার। नোংরা ঝাঁট দিয়ে এক জায়গায় সং্্রহ করে রাখা এবং রাস্তায় গারবেজ গাড়িতে তুলে দিয়ে আসা। यুব কষ্ট লগগতে-তাই জর্জ পস্পিদুর মৃত্হুদ্দিনটা মনে আছে ডালভাবে। ছাপাখানা ব্ধ হলো না-কিস্তু কবরের দিনে ময়লা-গাড়ি আসবে না, তাই নোংরা বোঝা নিয়ে রাস্ডায় বেরুতে হলো না।

এই ছাপাথানায় বাড়তি কাজ জুটলো মেশিনের তেলকালি মোছার। এরপরেই লিথোগ্রাফিতে হাতে কলরে শিষ্ষন। এই পদ্ধতিতে মুম্রণের বাপারে
 খণ্টা কাজ করতে হতে।। মালিক এস্সপ্নর্যেট করেচে, কিষ্তু কাজও শিথিয়েছে। মাঙে-মাঝে ছাত্র সম্বিৎ-এর াঁকা ছবি বিক্রি করিরে দিয়েছে। মালিক জ্যাক (.গার্দর ছাপাখানা বন্ধ হয়ে গিত্যেছে, কিষ্তু সম্বিৎ-এর সন্গে তাঁর বষ্ধুত্ব এখনও অটুট। 'ভদ্রলোক চান্গ না দিলে ফরাসি দেশে পা ফেন্তে পারতাম না।' সম্বিৎপI

ইতিমধ্যে কাকলি প্যারিসে হাজির হয়েছে। মাসিক রোজগার মাত্র ৫০০ ফ্রাঁ,

তার মধ্যে ঘরডাড়। ৩০০ 《ঁ৷। ২০০ 《্রাঁতে সংসার চালানো প্রায় অসস্ভব। তার ওপর সিনেমার গতিশীলতা বজায় রাথবার জনোই যেন কাকলি সস্তানসষ্ভবা।

ছেলে হলো-বাড়তি রোজগার দরকার। কিষ্তু গোর্দ সায়েবের ছপাখানা লালবাতি জ্রাললে।। কাজ চলে গেলো। আট ইস্কুলের পরীশ্শ শেষ হয়েছে সবে। সম্বিৎ তথন পেটের দায়ে ছোট্ট একটা অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিতে গিয়ে হামনা করলো। আর ডিরেক্টেরকে বললো, ‘কিছু কাজ না-দিলে আমি এখান থেকে যাবৌই না!’ তিন মালে সকলের হুদয়ের জয় করলো সম্বিৎ। অমানুষিক পরিশ্রম করে, দীর্ঘ সময় বাড়তি খেটে প্রমাণ করে দিলো সে 'হার্ড ওয়ার্কার’।

কিষ্ুু এই সময় আবার বিপদ ঘনিয়ে এলে।। ফরাসি দেশে বসবাসের অনুমতির মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে চলেছে। পুলিশের নির্দেশ : $8 ৮$ ঘণ্টার মধ্যে সপরিবারে দেশ ছেড়ে চলে যাও। একজন অপরিচিত মহিলার দ়য়ায় কীভাবে সেই .ঘার বিপদ থেকে মূক্তি পাওয়া গেলো, তা প্রায় গল্পের মত্ন। গ্যালড হোটেলে আমার সন্গে আলোচনার সময় সম্বিৎ বলল, 'যাবার সময় মনে করিত্রে দেবেন, ঘট্নাট। বলবে। কথাটা जাবলে, আমার মুড মষ্ঠ হয়ে যায়। ৷দ্রমহিলাকে খুঁজে বের করবার কত চেষ্টা করলাম।

তা হলে শেষ পর্যন্ত চমৎকার একটা সিজ্রেবীর্র গল্প পাওয়া যাচ্ছে ! শেন্নায়ক জবরদখল কনোনির ছিটেবেড়ার বাড্রিঞ্ঞে ইলেকট্রিক আলো পায়নি সে-ই প্যারিসের বিথ্যাত ডিজাইনিং প্রঢিক্ধুক্তির প্রধান হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও সাফল্যের অধিকারী হয়েছে।

মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ফরাসি ছাপাখানার সুইপার বিজ্ঞাপন এজেন্সির থ্যাতনামা আর ডিরেক্টের হয়েছে, মাসিক মাইনে দ্বিণিত হতে-হতে সুখের মুখ দেখলো। এই পর্বে দু -একটি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতীক চিছ্ন এঁকে সম্বিৎ-এর নাম ছড়িয়ে পড়েছে।

কিষ্ুু মাঝ্েে-মাঝেে ক্লাস্তি আসে। সম্ধিৎ-এর মনে হলো, বিষ্ঞাপন এজেস্সির বিষ্ঞাপনচিত্র অক্কন করে মন ভরছে না। কোথায় যেন একদু ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সাদামাটা বিজ্ঞপপনের কাজে হয়জো অর্থ আছে, কিস্ঠু উত্তেজনা নেই। ১২০০০ ঋ্রার চাকরি ছেড়ে এক ডিজাইন কোম্পানিতে চাকরি নিলো অর্ধ্রক মাইনেতে নতুন কাজ শেখার জন্যে। সেই সল্গে চললো বিপণন সংক্রাণ্ত পড়ালোনা, ইউরোপীয় মিউজিক সম্বক্ধে অনুসস্ধান। গায়করা কী করে সাস্কৃতিক বিপ্পব ঘটায় ত সম্বিৎ গভীরভাবে লক্ষ্য করলো নিজের কাজের সুবিধার জন্যে।

সম্বিৎ-এর মনের মধ্যে তঋন বিপণন সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন। পৃথিবীর সর্বত্র চনছে কোম্পানির আইড্নেটিটি এবং প্রোডাক্ট আইড্নেটিটির বিচিত্র অনুসপ্ধান। বিখ্যাত কোম্পানির কর্ণধাররা বিপ্ববাপ্পী থুঁজে বেড়াচ্ছেন সেই দুর্নভ শিল্পীকে

যে একটা সাবান，সেন্ট বা বিস্কুটের বাক্সকে এমন বিশেষত্ব দেবে—যা প্রোডাক্টের ব্যক্তিত্বকে নিঃশব্দে প্রতিফলিত করবে এবং খরিদ্দারের মন জয় করবে।

ব্যাপারট゙ আমার মাথায় তেমন ঢুকত্তে চাইছিল না। সম্বিৎ মনে করিয়ে দিলো，জীবনযাত্রার উন্নয়নের স⿰্乛ে পশ্চিমী দেশের মানুষ সৌন্দর্যপ্জারী হয়ে উঠেছে，ভোগ্যপণ্যেও তারা আর্টের প্রতিফলন চাইছে। কোনও－কোনও অঞ্চলে এটা জাতীয় বৈশিষ্ট্য—যেমন ফ্রান্স ও জাপান। জাপানে খাবার শুধু ভাল হলে হবে না，তা দৃষ্টিনন্দন হওয়। প্রয়োজন। যেমন জাপানি নুড্ডের আকার দেখলে মনে হবে পুজার ধূপকঠি। জাপানিরা খালি হাতে কারও বাড়িতে যায় না। নিমম্ত্রিত হলেই কিছ্ম খাদ্যবস্ত উপহার নিয়ে আসে। সামান্য দামের খাদ্যবস্তুতে তাই দৃট্টিনন্দন হতে হয়，যাতে এই সব প্যাকেট দিয়ে ঘর সাজালেও ঘরটি অভিনব সৌন্দর্যে পুর্ণ হয়ে ওঠে। জাপানিরাও ভ্রান্সে আসে ডিজাইনের পাঠ নিতে। জাপানি দরজি কেনজু এসেছিলেন ফরাসি মড্ ডিজাইন শিখতে। শিক্ষা শেষে দেশে ফিরলেন না，দোকান করলেন প্যারিসে－ইউরোপিয়ান স্টইলের মধ্যে জাপানিভাব উ‘কি মারছে। সারা পৃথিবীতে ধ্দ্যু－ষন্য পড়ে গেলো।

বি এস এন কোম্পানির সর্বেসর্বা রিবু সায়েৃৃ্র্প্রতি ভারতবর্বে বলেছ্নে， তাঁর খুব ইচ্ছে তাঁদের জগদ্বিখ্যাত ডান্সেট ইয়োগার্ট দিষ্মিতে চালু করা। ডানোনে সম্বক্ধে মজার কথা শোনা য়াঞ্রুর্বিৎ－এর কাছে। ইতালির বিখ্যাত
 করেছিলেন। এই কোম্পানি পক্ণী এস এন কিনে নেয়। দই－পাগল ফরাসিদের জন্যে সর্বশেষ ডানোনে উপহার ‘বায়ো’ ইয়োগার্ট যা সুখাদ্যকে সুখাদ্য আবার斤ศশেষ এক ব্যাকটিরিয়ায় সমৃদ্ধ হয়ে কোষ্ঠকাঠিন্যের ওযুধ। ফরাসি শরীরের এই বিশেষ প্রবণতার সংবাদটি মনে রেখেই বায়োর সৃষ্টি। এতো দিন পর্যণ্ত পশ্চিমের সমস্ত দই প্যাকেটের রঙ ছিন সাদা—সম্বিৎ সেনগুপ্ত সবুজ রঙের অমদানি করে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলো। সুপার মার্কেটে শতশত দই পাকের মধ্যে ‘বায়ো’ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তার বিক্রি আকাশমুস্বী। সবচেয়ে गा आশ্চর্य，কমবয়সী পুরুষ ও রমণীদের মনে দই সম্বক্ধে যে অनীशা ছিল তা भুয়েমুছে যাচ্ছে—সব বয়সী সায়েব－মেমদের মনে এখন বায়োর সমাদর। পারিসের কোনো সংসারে এমন ফ্রিজ নেই যেখানে বায়ো শোভা পাচ্ছে না।

ডিজাইনিং জগতে বায়োর অভুতপুর্ব সাফল্য ইউরোপীয় বিপণনক্ষেত্রে －।যুগের সূচনা করেছে। প্রপ্প করনাম，＂মার্কিন মুলুকের খবর কী？＂

মৃদু રেসে সম্বিৎ বললো，＂দৃষ্টিনন্দন প্যাকেজিং ডিজাইনে আমেরিকানরা ศ小নু পিছিয়ে আছ্নে। টমাটা－মোটা অক্ষরে নাম ছপিয়ে দিলেই প্যাকেজিং ।৬心াইন হয় না ক্রমশই বুঝতে পারছ্নে তাঁরা। এবং মার্কেটিং কর্তারা এখন ছুটে

আসছ্ন প্যারিসে। জাপানিরাও আসছ্নে বিপুল উদ্যমম। জাপানিরা এখন পারফিউম ব্যবসায় নামতে চাইছেন। বহম্মুল্লবান মদিরা ও পারফিউম আধারের ভাস্কর্য সম্বিৎ-এর আর একটি বিশেষ্্ব। শিশি দেথে মনে পড়ে যাবে জগদ্বিখ্যাত ভাস্করদের। এই বছুরে যে কয্যেকটি নামি পারফিউম নতুন আধারে বাজারে নামবে ঢার অনেকগুলিই সম্বিৎ-এর তৈরি।"

জাপানে এখন নাকি পারফিউমের বেজায় কদর। বারো কোটি লোকের দেশ, কিঅ্তু পৃথিবীর বৃহত্তম পারফিউম মার্কেট। বিদেশ থেকে প্রাণ খুুে কিছু আমদানি করতে জাপানিদের বোধহয় খাতে সহ্য হয় না ; তাই দু-একটি বিখ্যাত ফরাসি পারফিউম ব্যাশ্ড যেমন ‘কোতি’ জাপানিরা কিনে নিয়েছ্নে। নতুনভাবে বিপণনের কথা ভাবা হচ্চে।

প্রতীকচিহ্ বা কর্পোরেট আইড্নেটিটি সম্বক্ধে কথা হনো। বাং্লা ভাষায় ব্যুৎপত্তি কম নয় সম্বিৎ-এর। বললো, "এমন কিদু প্রত্যেজজন যা প্রত্যেক মানুষ, প্রতোক প্রতিষ্ঠান, এমনকি প্রত্যেক দেশের পরিচ়কে অননাত দেয়। এই পরিচ্যন অতি সুক্ম, কিস্ট অতি ওরুত্তুপ্ণ কাজ। আপ্ন বিদেশের একটা গাইপার মার্কেটের কथা ভেবে দেখুন। অন্তত দশ হাজাব্ব্রিসীমটার জুড়ে প্রায় দেড়ন্নাখ
 বিশেক লোক প্রতিদিন এর মধ্য থেকে নিঙ্র প্রয়োজনীয় জিনিস নির্বাচন করছে।

 খরিদ্দারের অজাત্ভে তার মন্নের মধ্যে কিছু বাণী প্পৗছে যাচ্ছে। সেই সল্গ প্যাকেট ও বোতলের আকার। যেমন ধরুন বিখ্যাত কোকাকোলার বোতল ও নালের অলক্কার। নামটির আর্টওয়ার্ক করেহিলেন আদি মালিকের অ্যাকাউন্টেন্ট মিস্টার পেসবার্ট্। ওঁর হাতের লেযা ভাল ছিল, কিশ্নু পরিচয়ান অনন্য করবার জन্যে Coca-Cola-র ‘C' অশ্ষরই বড় করে দিলেন।

কোকাকোলা কোম্পানির মালিকানা খুব কম দামে ১৯২০-তে হাতবদল হয়। ১৯২৫ থেকে ওঁদের জয়यাত্রা শুু এবং ১৯৩০ নাগাদ পৃথিবীর ১২৮ট্ট দেশে কোকাকোলা চানু হয়ে যায়। ১৯০৫ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যে নিজেদের পরিচয়কে শক্ত করার জন্যে অন্তত ১৩ রকম বোতল ওঁরা বাজারে ছড়েন, কোনোটই বেশিদিন থাকেনি। ১৯৩৫-এ বিথ্যাত ফরাসি ডিজাইনার রেমল্ড লুইকে কোকাকোলা কোম্পানি অনুরোধ করলেন একটা বোতল করে দেবার জন্যে। দীর্ঘকাল কাজ করে রেমন লুই বলনেন, "তোমাদের নতুন কোনও ডিজাইন প্রয়োজন নেই, ১৯১৩ সালে বে বোতলটা ডিজাইন হয়েছিন কিষ্ত কর্ত্পপক্ষের মনে লাগেনি সেইটাই রেকমেন্ড করছি।" এই বোতলে নারী শরীরের

ইঙ্গিত রয়েছে যা সফ্ট ড্রিংকের ধর্মকে অাূট রাখছে। তথন এই বোতল নতুন করে বিপ্ববিজয় করলে।। দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে লিপিনকট অ্যাঙ মার্গারিস আবার ককাককেোলার ব্রাশ্ড আইডেনটিটি খতিয়ে দেখলেন এবং বলনেন, একটা উজ্জল রঙের সান্নিধ্য প্রয়োজন। লাল রঙ মানুষকে উত্তেজিত করে দেয় ; কিন্তু একা সিংহাসনে বসা যায় না, यদিन্না একটা প্রজা থাকে। তাই নালের সল্ এলো সাগা। ঢেউ খেনানো লাল রেখা হলো আনন্দ্রে প্রতীক। এইভবে তৈরি হলো পৃথিবীর সবচেয়ে পরিচিত কর্পোরেট আইডেনটিটি।

রঙের রহস্য অপার। পশ্চিম দেশে সবুজ রঙ নাকি দর্শককে মনে করিয়ে দেয় এখানে সেবা পাবেন। নীল হচ্ছে তুরুত্ধ ও গাভ্ভীর্যের ইপ্পিতবাহক-পপথিবীর সর্ব্র অফিসেরে ড্রেস তাই নীল। হান্ণ নীল হচ্ছে একটু কঠোরতা লাঘব।আমোদপ্রমোদের ইসিত। টার্কোয়িজ রু নীরবতা ও শাভ্তির প্রতীক। বিশ্ববাপী কালো রঙ ডিস্লোম্যাসির প্রতীক-উচ্চতম শ্রেণীর আত্তর্জাতিক সর্মেননের ছবি यদি টিভিতে দেখেন ত হলে নক্ষ্য করূবেন রাষ্ট্রদূতরা সবাই কালো রcের গাড়ি থেকে নামছ্নে। লাল আবার মনে করিয়ে দেবার, স্যুধান করিয়ে দেবার রঙ। কোন রঙ থেকে কোন বিশেষ বাণী আসে তা প্কক্রিপার রহস্য, কোটি-কোটি


প্রতীক চিহ্নের কथা উঠতে সম্ধিঞঞলন করিয়ে দিলো, এটা যুদ্ধোতর পশ্চিমের বিষ্ঞাপন বিলাসিতা নয় দ্রে
 যুগে-ইজিপ্ট-এর কथা স্মরণে এলেই আপনার কেন পিরামিডের কथা মনে পড়़? পৃথিবীর অন্যতম সফল জাতীয় প্রতীকচিহৃ। তেমনি ভারতবর্ষের তাজমহল-ছবি দেঈলেই ইভিয়ার কথা মনে পড়বে। ১৮৮৯ সালে আইखেল ঢওয়ার তৈরি হলো-সেই সল্ে ফরাসি দেশের প্রতীক। মার্কিনদেশের প্রতীক স্ট্যাছ অব লিবার্টিও ফরাসিদের তৈরি। বিগবেন ঘড়ির ছবি মানেই লঙ্ন শহর, \$ুত্ব মিনার চিছ্ মানেই দিপ্পি, এম্পায়ার স্টেট বিন্ডিং মানেই নিউ ইয়র্ক, গোল্ডেন গেট ত্রিজ মানেই সানফ্রানসিসকে। কলকাতার প্রতীক কখনও মনুম্মেট্ট, কVনও হাওড়া বিজ।

কোম্প্রন অথবা প্রোডাব্ট-এর মতন দেশের ভাবমূর্তি গড়ে তোলা যায়। ‘.মড ইন জাপান’ কথাটার আগে মানে ছিল সস্তা এবং বাজে। এখন কথাটার कী সম্মান ত পৃথিবীর সবাই জান। বহৃ ঢেষ্টা করে ওই ভাবমৃর্তি তৈরি হয়েছে। ‘গত কয়েক দশকে নতুনভাবে তৈরি হয়েছে ‘মেড ইন ইতালি’ও ‘মেড ইন ফাক’ ৩াব্মূর্তি। গক্⿱ আছে, কাজ করতে-করতে একটা স্কু যদি বেগড়বাই করতে লাগলো তা হলে জার্মান শ্রমিক বলে উঠবে, এটা নিশ্চয় জার্মানিতে তৈরি নয়।
-

ফরাসি দেশে এই কাণ ঘটলে ফরাসি শ্রমিক বলে উঠবে, ওটা নিশ্য় যাল্পে তৈরি। সেই নেতিবাচক ভাবমূর্তি এখন আর নেই। ফরাসির। শিল্পে, বাণিজ্যে, বিষ্ঞান্, , র্যুক্তিতে অসাধারণ এগিয়ে গিহ়েছে। অনেক বিষয়ে তারা বিশ্বের শ্রাদ্ধা অর্জন করেহে।
‘মেড ইন ইভিয়া’ ভাবমৃর্তিটl ফ্রাসি দেশে কেমন তা জিজ্জেস করতে একদু দ্বিধা হচ্ছিল। সম্বিৎ বললো, "মেড ইন ইচ্ভিয়া জিনিসের ইমেজ উম্জ্রল করবার জন্যে আমাদের একইু সচেষ্ষ হতে হবে, সবাই মিলে লেগে পড়লে ব্যাপারটা এমন কিছ্দ অসজ্ভব নয়। তবে মেড ইন ইटিয়া মানুষদের সম্ষক্ধে ফরাসিরা কৌহুহলী। ওদের ধারণা, ત্রেষ্ঠ ভারতীয়রা ভীষণ ফিলজফিক্যাল এবং চিষ্তাশীল। এরা স্বক্পে সষ্টৃষ্, সবসময় খুশি এবং অতিথিপরায়ণ। ভারতের শিক্ষিত লোকদের সম্যান তাই যথেষ্ট। মুশকিল হলো খবরের কাগজসাংঘাতিক দারিদ্র্যের ভাবমৃর্তিটা ভারতবর্ষ্ষের স্তত করছে। আর কলকাতা তো ডিজাস্টর সিটি।"
"ভারতীয় ডিজাইনের কিষ্তু অপার সজ্ভাবনা। প্শথিবীর সেরা ডিজাইনাররা ভারত্বর্ষকে শ্রদ্ধার চোেে দেখেন। ফরাসি ডিহ্রi্ট夕夕র্ররা স্বীকার করেন, শাড়ির মত্ন ফেমিনিন ড্রেস পৃথিবীত নেই। পঁচ হৃর্র্রি কাপড়কে প্রতিবার না-জড়িয়ে
 বিশ্পজয় করবে। এখন শাড়ি পরত্রেগ্রু মিনিট লেগে যায়, এটাকে বে করেই হোক তিন মিনিটে নামিয়ে আন্ক্রু হবে। সেই সক্গে এমন একটা পরার স্টাইল বের করতে হবে যাতে মোটর সাইকেল চালনায় বা সাংঘাতিক স্পিডে মেট্রোতে ঘুট্তে অসুবিধা হবে না""

সম্বিৎ বললো, "জ্েনে রাখুন আমাদের মেয়েদের সৌৗ্দর্যবোধ তুননাহীন। দেখুন, মেমরা সাজগোজ করে ঠোটে লিপস্টিক দেবে। ভারতীয় মেয়েরা কপালে টিপ পরবে-সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্ত একই থাকবে। দেখুন একটা সেন্ট্রাল পয়ৌীট অব বিউটি চাই। ফেমন দেবী দুর্গার ত্রিনয়ন। প্রথম নজর পড়ে কপালে, দুৗট ऊ্র ঠিক মাঝগানে। ওইটই মেল্যেদের শ্রেষ্ঠ কর্পোরেট আইডেনটিটি। আমাদের মেয়েরের 'সেস্প অব ব্যালান্স’ (यাকে সৌন্দর্যের ভারসামা বোধ বলতত भারেন) তুলনাহীন। ফরাসি মেয়েরা এখন গহনা পরছে-কিষ্ঠ ফরাসি সুন্দরীর দু’কানে দু’রকম দুল। কখনও স্রেফ এক কানে। অথচ এই মেমসাহেবই কিছুতে দু’পায়ের দু 'রকমে জুতো পরবে না। ভারতীয় মেয়েেের নাকের নোলকের দিকে নজর রাখুন-শীখ্রই यদি এই নোলকে বিশ্জজয় করে তা হলে কিছू বলবার নেই।"

শাড়ির কথায় ফিরে এলো সম্বিৎ। শাড়ির সেস্গুয়াল অ্যাপিল খুবই

আকর্ষণীয়-ওই-শ্রে ্্াউউজের তলায় একদু পেট বেরিয়ে থাকা, ওটা পশ্চিমী দুনিয়াকে একদিন বিমোহিত করবে। ফরাসি রমণী স্তন অনাবৃত রাখবে, কিত্ত মরে গেলেও পেট দেখানো চলবে না। আমরা সুন্দরী রমণী দেখলে বলি, আহা কী সুন্দর মুথ। কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় সৌন্দর্যচেতনার কেক্দ্মমূলে রয়েছে রমণীর স্তন ও নিতম্ব। নিতম্বের ‘ক্নট্যুর’ মোহময় করে তোলবার জন্যে পশ্চিমী পোশাক ডিজাইনারদের যত সাধনা। ওরা সুন্দরী মহিন্না দেখনে বলবে, "আহা को সুन्দর নিতম্ব।"

বিভিন্ন দেশের কর্পারেট আইডেনটিটির কথা স্বভাবতই উঠলো। সম্বিe বলरো, "পণ্যের বাজারে রাশিয়ান ভাবমৃর্তি উজ্জ্ঘল নয়-কোনও ব্র্যাঙ-ভ্যালু নেই। यেমন ধরুু রাশিিয়ান লাডা গাড়ি-থুব মজবুত, ফান্সে এই গাড়ির यা দাম তার থেকে ফরাসি গাড়ি রেনন্টের দাম বেশি। কিক্ট একজন ফরাসি টাকা থাকলে লাডার বদলে রেনন্ট কিনবে। ভারতববর্ষেরও একটা উম্জ্মল ভাবমৃর্তি বিদেশের বাজারে তৈরি করবার সময় এসেছে। ‘‘মড ইন ইভিয়া’’ কথাটার যেন একটা বিশেষ সমাদর থাকে। এর জন্যে জাতীয় স্তরে স্শ্যুলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। রগ্গানি বাজারে জননুয়ারিতে খুব ভাল মান সাপ্র্রে করে ক্রমম নামতেন্নামতে
 মাঝামাবি স্টালার্ড-এর—याর মান স্ত্রিমাসে সমান থাকবে তা সারাবছর সরবরাহ করা ভাল। কোয়ালিটিরু খসमদমকা উত্থানপতন বিদেশিদের ভাবিয়ে ডোলে এবং দেশের ভাবমূর্তি ন ব's করে।"

এবার কथা উঠলে। চিরদুঃথিনী বাংলার। সম্ধিৎ বললো, "বাংলার নতুন কর্পারেট আইডেনটিটি এখনই গড়ে তোলা প্রয়োজন। আমরা নিজেদের সীমাহীন শख্তি ও স্ভাবনা সম্বক্ধে তেমন সচেতন নই। এই ররুন পাট। পাটের भর্গে পৃথিবীর সেরা ডিজাইনারদের যুক্ত করে আমরা ইউরোপ ও আহ্মেরিকায় নতুন এক ফ্যাশান ‘ক্রেজ’ তৈরি করতে পারি যার থেকে কোটি-কোটি ডলার আসবে। তেমনি আমাদের কুম্মোর-যাকে আমরা ভাড় বলে অবহেলা করি, जাকে একটু শিল্পসম্মত করে আমরা পটারিতে বিশবিজয় করতে পারি। তেমনি भরুন সিষ্ক ; এর অনন্ সঙ্তাবনা। আমাদের সবই আছ్, নেই ৩খু স্বপ্ন B সেই পপ্রকে বাস্তবায়িত করার ব্যবসায়িক বুদ্ধি। জাপানিদের এবদু ভাল করে ! 4 খুন-সব প্রপ্⺀ের উত্তর পেয়ে যাবেন। জাপানিরা সুপারম্যান নয়-আমাদের
 শi) চায় তা খুজ্জে বের করে। তারপর যা করে তা নিখুঁত্ভাবে করে এবং তার


সম্বিৎ বলনো, "আমাদের সৌন্দর্যচেত্তাও গর্বের। কিস্ট পাকেচক্রে পড়ে

আমাদ্রর ব্যক্তিজীবনের নান্দনিকত সমাজজীবনে প্রতিফনিত হচ্ছে না। আমাদের কলকারখানার উৎপাদন কদর্যতায় ভরা-শিক্ผের সক্গে সুষমার সমন্বয় ঘটানোর কোনও বড় রকম চেষ্টা এখনও হয়নি।"

সম্বিৎ-এর বলার অধিকার আছে। কারণ পশ্চিমের সেেন্দর্यসাষনায় সে ওুরুত্রপুর্ণ ডূমিকা গ্রহণ করেছে, তার প্রতিষ্ঠিত ‘শাইনিং’ বিশ্বের বাজারে একটা বিশিষ্ট নাম। সম্বিৎ বললো, "ওণের সমাদরে ফরাসিরা কারও পিছলে নয়। পশ্চিমী ভাবনাচিঙ্তার সঙ্গে ভারতীয় ভাবধারার মিলনে যদি সুফল পাওয়া যায় তা হলে তাদের বিন্দুমাত্র আপষ্তি নেই।"
"এই 'মুক্তি’ বিস্কুটের কথাই ধরুন। এর মোড়কে বে ছবিটা আছে এটি আমি ১৯৭৬ সালে এক স্মরণীয় দিনে এ্রেছিলাম। মনে আছে ? আপনাকে বলছিলাম, আচমকা নোটিশ পেনাম দু’দিনের মধ্যে ফরাসি দেশে বসবাসের মেয়াদ শেষ হচ্ছে, চলে বেতে হবে। সবে যখন জীবনের মেঘ কাটতে ঔুু করেজে, সেই সময় ়্তী ও নবজাত সন্তান নিয়ে কী বিপদ ! সিকিউরিটি পুলিশের আপিসে গিয়ে কাউন্টারে এক পুলিশকে কত বোঝালাম। একটা প্রথ বাতলে দেবার অনুরোখ
 কিছ্ম করো- পুলিশ অটল। শেষে হতাশ心ুে্ট্য যখন বেরিয়ে আসছ্ছি, তখন গেটের কাছে দেখলাম পাশের কাউন্টার্রু 乡হিলা পুলিশটি নিজের সিট থেকে
 আসছিন। তুমি এ-দেশে থেকৌঢি চাও, অথচ পথ খুঁজে পাচ্ছ না। তোমার ছেলে কোথায় জন্মেছে? আমি বলनাম, ফান্সেই। মহিলা বললো, তা হলে চিষ্তা কোরো না। তোমার আবেদনে এই ব্যাপারটা লিঘে ওই পুলিশকে দাও। দেথি ও কেমন করে তোমাকে এই দেশে থেকে তাড়ায়। মহিলার নাম জিজ্ভেস করলাম, বললো না। উপদেশে কিন্তু অবার্ধ ফল হলো—আমি নবজাত সশ্ডানের অধিকারে ফরাসিদেশে থেকে যাবার অধিকার পেলাম। তারপর জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে কতবার ওই মহিনার কথা ভেবেছ্, কত থ্ৰাজ করেছি, কিট্ঠু দেখ পাইনি। বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েই একটা ছবি এঁকে ফেলেছিলাম-নাম দিয়েছিলিাম মুক্তি। সেই ছবিটাই ঘুরে-ফিরে এথন 'যুক্তি’র মোড়কে ফিরে এলো। জীবনে যত মোড়কের ডিজাইন করেছি তার মধ্যে এইটট এই মুহুর্তে আমার সবচেয়ে প্রিয়-এর সহ্গে আমার জীবনের সমস্ত বঙ্ধনের ছায়া আছে।"
"দেশে ফিরবার ইচ্ছে আছে?" এই প্রশ্গের উত্তরে সম্ধিৎ বললো, "ওই বে মাস্টররমশাই বলেছিলেন, একবার বাইরে পেলে দুর থেকে ভালবাসবে, কিষ্ঠ ফিরবে না।"

দেশের ছেলেদের কাছে সম্বিৎ-এর একটাই বলবার আছে। "যা কিছু করবে

তা খুব ভাল করে করবে। আমি তো ঠোঙাওয়ালা ছাড়া কিচুই নই, কিষ্তু দুনিয়ার হাটে ভাল ঠোঙাওয়ালারাও সম্মান আছে, স্বীকৃতি আছে।"

আমার লেখা প্রকাশিত হবার পরেও বিদেশে সম্বিতের সাফল্য আরও বেড়েছে। সারা বিশ্বের জগদ্বিথ্যাত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বিতের গুণমুপ্ধ। জনগণের মন জয় করার জন্য যখনই কোনও নতুন প্রোডাক্টের প্রয়োজনীয়তা উপলক্ধি করা হয় তখনই মেড়ক ও আধার পরিকল্পনার জন্য ডাক পড়ে সম্বিতের। তাই প্যারিসে সংসারী হলেও সম্বিৎ প্রায় নিত্যযাত্রীর মত্ন ঘুরে বেড়ায় রোম, জুরিখ, এথেন্স, ব্রাসেলস, লল্মন, নিউ ইয়র্ক, বোস্টন, শিকাগো, সানয়ান্সসিসকে।। সম্বিৎকে দেখা যায় টোকিও এবং ওসাকায়। সম্বিতের শিল্পপ্রতিভায় সৃষ্টি হয় নতুন সব প্রসাধনীর আবরণ, পারফিউমের আধার, জগদ্বিখ্যাত সাবানের মোড়ক, পানীয়ের প্যাকেজিং।

ওধু শিল্পীমন থাকলেই ডিজাইনিং-এর সজ্রাট হওয়া যায় না। এর সঙ্গে প্রয়োজন হয় দেশবিদেশের খরিদ্দারের মানসিকতা বুঝবার দুর্লভ দুরদৃষ্টি। বাণিজ্যের সঙ্গে কলাসরস্বতীর সহমর্মিতায় গড়ে ঔ্য নতুন সৃষ্টি যা একালের কনজিউমার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়।

খরিদ্দারের মনোহরণের এই আন্তর্জন্কিক সংগ্রামে ফরাসিদের শ্রেষ্ঠত্ব
 ডিজাইনিং-এর বিশ্ষকেন্দ্র হয়ে উর্রুহ প্যারিস।

সম্বিতের প্রতিষ্ঠিত শাইনিণ্ট্যক্স্পানির সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ইংল工্ডে, স্পেনে এবং আমেরিকায়। এই কোম্পানিতে দেশবিদেশের কৃতবিদ্য পুরুষ ও মহিলারা কাজ করেন। এঁদের কারও বিশেষত্ব গ্রাফিক আর্টসে, কারও খোদাইয়ের কাজে, কারও অত্যাধুনিক বিপণনবিজ্ঞানে, কারও বা মনস্তत্টে। একা শিল্পীর পক্ষে কন্নজিউমারের সতত পরিবর্তনশীল মানসিকতার খবরাখবর রাখা সম্ভব নয়, তাই গড়ে উঠেছে টিমওয়ার্ক। যেখানে শিম্প, অর্থনীতি, সমজতত্্ব এবং প্রযুক্তিবিদ্যা একত্রে সষ্ধান করছে সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করার রহস্যকে।

ডিজাইনিং-এর এই ধরনের কাজকর্ম এখনও আমাদের দেশে শুরু হয়নি। সদিও সম্বিতের মতে এ বিষয়েও <ুফ: ‘্গান্ত ধরে ধারাবাহিকতা রয়েছে ভারতবর্ষ্ষে। বিদেশের বিখ্যাত কোম্পাক্•রা এদেশে সাগরপারের ডিজাইনিং ঞমদানি করে কাজ্জ সারছ্নে। স্থানীর ছোট-ছোট প্রতিষ্ঠান স্বদেশের বিশেষত্বকে সঙ্ধান না করে পাশ্চাত্যের অনুকরণে ব্যঙ্ত রয়েছেন। ফলে ভারতবর্ষের বাজারে নায়ছে ডিজাইনিং-এর বিশৃফ্টলা, যেমন একদিন ছিল আমেরিকায়। তারপর -ণকাদন আমেরিকয় হাজির হলেন এক ফরাসি শিক্পী, পকেটে তাঁর মাত্র কয়েকটা ৬লার। নিউ ইয়র্কের একটা সস্তা অ্যাপার্টমেন্ট-ঘরে বসে সেই ভদ্রলোক দ্বিতীয়

এক ফরাসি বিপ্লবের সৃচনা করলেন, যার নাম ডিজাইনিং বিপ্লব এবং যার প্রভাব পড়েছে সমস্ত দूनিয়ায়। সেই ফরাসির নাম রেমড লুই।

এর কথায় যথাসম<্রে আসা যাবে। মোড়কের মা্য়মেও যে বিশ্ধবিজয় সম্ভব তা কেমন করে এই বিশশ শতাক্দীতে প্রমাণিত হলো তা জেনে রাখা মন্দ নয়। তবে একা আমেরিকানের পক্ষে এই অসজ্তবকে সষ্ভব করে তোলা সষ্ভব ছিল না, এর জন্যে প্রল্যোজন ছিল ফরাসি শিল্পবোধের, ফরাসি সৌ্দর্যচেতনার। আমার এক বন্দু রসিকতা করেছিলেন, ফরাসি হলো শশার মতন। শশা সব কিছু হজম করিয়ে দেয় কিন্তু হজম হয় না। ফরাসি সব কিছু পান্টে দেয়, কিন্তু নিজে পান্টায় না।

সম্বিৎ এখন সব অর্থ্ই সফল।। সে এখন বিশ্ব্যাপী খ্যাতির অধিকারী, প্রখ্যাত এক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। সেখানে পধ্ণাশের অধিক কর্ম। কিষ্ত্র সম্বিতের মন পড়़ আছে স্বদেশের মাটিতে। জন্মডূমির সমস্ত সুখ দুঃথথর সন্গে সারাশ্ষল জড়িয়ে থাকার যে ব্যাকুলতা ওর মধ্যে দেখেছি তা আমাকে অভিভুত করেছিল। জন্মভূমির কোনও দোষ খুঁজে পায় না সম্বিৎ। অস্গুাবিক দারিদ্র্য আমাদের


 रয়ে উঠবে।
 প্রাণকেন্দ্রের সন্গে দীর্ঘদিন্নর গ্রত্যুক্র যোগাযোগের পরেও সম্বিতের নিশ্চিত ধারণ বাঙালির সৃজ্জীশক্তি একদিন বিশ্ববিজয় করার স্পর্ধা দেখাতে পারে। বাঙালির সাহিত্য, বাঙালির সসীত, বাঙালির চিত্রকন্ল একদিন কেন্ন যে জগৎসভায় স্বীকৃতি লাভ করবে না তা সে বুঝতে পারে না।

সম্বিতের এই সব কथা মিটিং কা বুলি না। সে দৃঢ় বিপ্বাস রাখে ভারতবর্ষের
 বিপণনের। বর্তমান বিশ্ব কোনও কিছুকেই আপনা-আাপনি গ্রহণ করে না, প্রয়োজন হয় প্রচেষ্টার। এমনকি ভগবান যিঙর বাণীকে গ্রহণ করানোর জন্য প্রচারে নামতে হয়। কলিকালে প্রাচরই ধর্ম, কীর্তনই স্বাভাবিক। মার্কেটিং-এর প্রচেষ্ট ছাড়া স্বয়ং ঈপ্বরও তাঁর দীপ্তি হারিয়ে ফেনতে পারেন।

সম্বিৎ আরও বনেছিল, পশ্চিমী জগতে প্রচণ প্রতিযোগিতা আছে। আজ যে রাজা, প্রতিযোগিতার নিষ্ঠুর স্রোতে ভেসে গিয়ে সে কাল ফকির হতে পারে। কিষ্ট ওণের সমাদর করতে, নতুন ভাবনা-চ্তিত্তাকে স্বাগত জানাতে পশ্চিমী দুনিয়া আজও ঢুলনাহীন।"


জীবনে সাফল্য লাভ করলে মানুষ কিছू বিলাসিতার আশ্রয় নেয়। সম্বিতের বিলাসিতা ওদদশের সঙ্গীত，সাহিত ও শিজ্প সম্বক্ধে নিজেকে অবহিত রাখা। আরও একটি বিলাসিত আছে তার অা্তর্জাতিক টেলিফোনের মা্যমে দেণের घানুষজনদের সঙ্গে কথা বলা।

এই টেলিফোনবব্র্রট মানব ইতিহাসে যে ছবি এনে দিয়েছে，সে সম্বণ্ধে आমরা আজও সম্পুর্ণ অবহিত হইনি। দুরप্ব মুছে গিয়েছে মানুষের মন থেকে। প্রবাসের যষ্ত্রণা প্রশমিত হয়েছে অনেকটা। অসাধ্য সাধন করেছে，এই দুরভাষ－ यস্ত্র। পশ্চিমের অনাবাসী ভারতীয় এই যন্র্রে সম্যক সদ্ব্যবহার করে，যদিও তার



 আা্যমে। তিনি প্রতিদিন জানডে，乡ুর্রেন ছেলে রাত্রে কী দিয়ে ভাত খেয়েছে， －ாতির শরীর কেমন，ছেলে কোখায় ট্যুরে যাচ্ছে，বউযা কী নতুন জামাকাপড় ケিনলেন，ছোট নাতনি সকালে কী দুষ্ট্মি করেছে। ওপারের কৃতী ছেলে জানতে পারেন কল্লকাতায় ঠাঙা কেমন，বৃষ্টি হলো কিনা，কতঝ্ষন রাত্রে লোডশেডি？「ছল，আলুর দর কত，পটল উঠেছে কিন্না，ট্যাংরা মাছ পাওয়া যাচ্ছে কি না，বাড়ির শাজের মেয়েটি কাল উপস্থিত ছিন কি না।

সম্বিৎ আরও একদু এগিত্রে গিয়েছে। মা－বাবা ছাড়াও সে যাদের পছন্দ করে， ৩ালবাসে তাদরও মাঝে－মাঝে ফোন করে।এই সব কল আসে এখানকার রাত সাড়़ দশটা এগারোটায়। সম্বিত তখনও প্যারিসের শাইনিং অফিসে কাজ －คরছে। সারাদিনের কর্মক্মাস্তি ডুলবার জন্যে সে দেশে ফোন করে। আা্তর্জাতিক ！．Gলিফোন প্রতিমিনিটে মিটার ওঠঠ—ভারতীয় হিসেবে খরচ অনেক।তাই বেশি
 স্র।বার্তায় বাস্ততত প্রকাশিত হয়। ইচ্ছে হয় ওকে বলি টেলিরেলনটা ওধু জরুরি ஈাজর জন্যে সুতরাং চটপটে সেরে নিচ্চি।

প্রাivবীর আরেক প্রান্তে বসে সম্বিৎ সব বুঝতে পারে，হাজার হোক

শহিদনগরের স্মৃতি তো মন থেকে মুছে যায়নি। সম্বিৎ অনুরোধ করে, দাদা আমার তো এইুকু বিলাসিতা। পেটের দায়ে জন্মস্থান থেকে কত দূরে পড়ে রয়েছি। ভগবান এই বিস্ময়কর মষ্ণ্রি উপহার দিয্যেছেন। প্রিয়জনদের গলার স্বর গননার জন্যে আমার মন আনচান করে। ইচ্ছে করে কাজকর্ম শেষ করে প্রতি সষ্ষ্যাবেলায় কনকাতায় ফিরে যাই থ্রিয়জনদের মাঝে কিষ্ম ত তো সজ্তব নয়। বিষ্ঞান এখনও তার ব্যবস্থ করেনি। তাই টেলিফোনে একদু কথা বলা। আমার হাতের গোড়াতেই আমার প্রিয়জনরা রয়েছ্নে ভাবলে ঘুব ভরসা পাই, দাদা।

সম্ধিৎ এদেশের মনুষের অবস্থা জানে। তাই কথনও প্রত্যাশা করে না তাঁরা পাল্টা ফোন করবেন। তাই নিজেই ফোন করার দায়িप্বটা নেয়। এবং সজাবা খরচ সম্পর্কে এদিক থেকে কোনও উদ্বেগের চিহ্ন থাকলে সবিনল়় জানায় প্রবাসের নির্বাসন যষ্ট্রটা দূর করার এই সুযোগ থেকে আমরা যেন তাকে বঞ্ছিত না করি। আমি আপত্তি করি না, যদিও সম্বিতের মব্ব্য উদ্বেগ থোকে বেশি রাত্রে এই ফোনকলে আমি বিরক্ত হই কি না।

সেবার রাত এগারোটায় এমন ফোন বাজলে।। ชৃথমম বিপ বিপ আওয়াজ।




অन্য এক মহাদেশ থেকে সম্বিৎ ৷ুনুালো, "আজ মাথায় একটা বদ খেয়াল চাপলে।। কথায় বলে-উঠলো তো কট্ট যাই। সেই অনুযায়ী একটট কাজ করে ফেলেছি। কুরিয়ার মাধাহে একটা প্যাকেট পাঠিয়েছি। আপনি বোধহয় কানই জানতে পারবেন। আর কিছু এখন বলবো না, আগামী কাল রাত্রে আবার কথা হবে।"

নাটক নভেল লিখলে সম্বিৎ খারাপ করতো না। কারণ সাসপেন তৈরি করতে সে রীতিমত দদ।

পরের দিন কুরিয়ার হাজির। এই কুরিয়ার সংস্থাগ্লিও ইদানিং কালের এক বিग্ময়। সমজ্ত দুনিয়াকে এরা এক সৃত্রে গেঁথে ফেলেছে। যেখানে ইচ্ছে এদের মাধ্যমে চিঠিপত, প্যাকেট পাঠানো যায়। পোস্টাপিসের মর্জির ওপর নির্ভর করে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হয় না। দूনিয়ার সর্বত্র দৃত পাঠাবার ハে-অধিকার বিগতयूগে সসাগরা সাম্রাজ্যের সম্রাটরা উপভোগ করতেন তা এথন সাধারণ মানুষের৩ আয়ত্তে এসেছে এই কুরিয়ার কোম্পানিওলির মাধ্যমে। বিপ্পের মানচিত্র খুলে সেখানে দৃত পাঠাবার ইচ্ছে তা ঠিক করুন এবং কুরিয়ার কোম্পানিকে সেই দায়িত্র দিন। अবিপ্পাস্য নিপুণতায় এ্রা এই কাজ সম্পন করবেন অথচ খরচটা রাজকীয় হবে না।

প্যারিসের কুরিয়ার আমকে যে মোড়কটি উপহার দিলো তা খুলে আমি তাब্জব। তার মধ্যে একটি এরোপ্লেনের টিকিট, কলকাতা থেকে প্যারিস এবং প্যারিস থেকে কল্লকাতা। এবং সেই সজ্গে একটা অগিকারপত্র—यার ইংরিজী নাম স্পনসরশিপ সার্টিফিকেট।

প্যারিস প্রবাসী সম্বিৎ নেসণুপ্তু আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছ্েে ফরাসি দেশে এবং অতিথির সব আর্থিক দায়ায়িত্ব গ্রহণ করেছ্লে।এই চিঠির জোরে ফরাসি দেশে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া নাকি খুবই সহজ হবে।

এখানেই শেষ নয়। ফরাসি দৃতাবাস থেকে খবর এলো মঁসিয়ে সেনশুল্ত টেলেশ্স মাধ্যম ওআানে খবর পাঠিয়েছেন এবং আমার পরিচয় দিয়েছেন্ন। ফরাসি বুরোক্রাটের যত দোষই থাক শিল্গ সাহিত্য সগীত সম্পর্কে তার মনে এখনও বিশিষ্ট ধারণা আছ্, সেথানে একুু বাড়তি সৌজন্য পাওয়ার সস্তাবনা।

আচমকা এই প্যাকেট পেয়ে আমি দিশাহারা হয়ে উঠলাম। সারাজীবনে এই রকম অবস্থায় কখনও পড়িনি। সম্ধিতের পাঠানো প্যারিসের প্যাকেটখানা নিয়ে आমি নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।

কোথাও যাবার আগে পত্রালাপ হয়, কথাবৃত্রু হয় নানা সন্দেহের প্রশমন হয়, তারপর দু’পক্শ সম্মত হন, দিনক্ষন দে F
 তেমন বিদেশ পরিল্রমণও হয় নাদ্ড
 করেই হঠাৎ এই নিমষ্ক্রণপত্র হাজির হয়েছে বাড়িতে। সানে। সে কী উত্তেজনা--জীবনে প্রথম বিদেশ দেখার অপ্রত্যাশিত সুভোগ। কিষ্ুু সেই সহ্গে প্রবল দুশ্চিজা। আমার মা তখনও বেঁচে রয়েছেন। তার নির্দেশ, याँরা অতিথথয়তা গ্রহণ করবে, তাঁর কাছে প্রকাশ্যে কৃতঞ্ঞত স্বীকার করবে। শে-নিমত্রণ প্রকাশ্যে গ্রহণ করতে লজ্জা অথবা দ্বিধা আছে, ত গ্রহণ করা উচিত নয়, যতই তা আকর্ষণীয় হোক।

মনে আছে, সাতষট্টির সেই সময় মার্কিন দেশ সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে小ানা সন্দেহ। বিশেষ করে হাওড়ার থে-অঞ্চলে থাকি সেখানে সি-আই-এর দালাল থেকে ঘৃণ্য কোনও গালাগালি হয় না। এই নিয়ে দেওয়ালে-দেওয়ালে কলো কালিতে লিখন। সংবাদপত্র জগতে আমার এক বস্ধু ছিলেন। তিনি বললেন, ডজন-ডজন নেমন্তন্ন আসে এই রকম। কত লোক টিক করে চলে गাচ্ছেন কাউকে কিছ্ না-বলে। ফিরে এসে তাঁরা নিজেদের বিপ্লবী ভাবমৃর্তি !.মাটইই বদলাচ্ছেন না। কয়েকজনের নাম করলেন আমার ব্্ধু। প্রকাশ্যে মার্কিন শ্ৰজবাদের মুখ্রপাত করছ্ন অথচ মার্কিনি ফাউল্ভেশন অথবা সরকারের

পয়সায় বিদেশ ভ্রমণ করে এসেজ্লে, এই সব লেখায় সমালোচ্না আছে, কিফ্দ কোথাও স্বীকৃতি নেই কার অর্থনুকুল্যে সেই ভ্রমণ সম্ভব হয়েছিল।

কিস্ঠু आমার মাতৃআদেশ অন্য রকম। প্রথমেই প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিতে হবে কে তোমাকে পাথেয় জুগিয়েছ্, কারা তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। এর ব্যতিক্রিম আমার মায়ের কাছ্ অকক্পনীয়-বনধামের কাছ্ নকযুল নামক এক অখ্যাত গ্রাম থেকে এই মৃল্যবোধ নিয়ে আমার মা একদিন কলকাতা শহরে এসেছিলেন। ম্যাট্রিক পাশ করার সুযোগও তাঁর আসেনি, কিন্তু কিছু বিষয়ে তাঁর মতামত ছিল অনড়। আর আমি ঢো সব ব্যাপারেই মাহৃ-মুথাপশপ-দুনিয়ার লোকের হাততানি আমার কাছে নিরর্থক যদি মায়ের কাছে আমি কোনওভাবে ছোট হর্যে যাই।

এই অবস্থায় ইউ-এস-আই-এস এক সায়েবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি সমঙ্ত ব্যাপারটা সম্পুর্ণ হাল্কা করে দিয়েছিলেন।"এই নিমম্ত্রেের পিছনে কোনও প্রত্যাশা নেই, কোনও অদৃশ্য সুতোও নেই যার সাহায্যে আপনাকে টননা যেতে পারে। খোলামেলা দেশ আমেরিক, আপনি নিজেরু খুশি মতন ঘুরে বেড়ান, যা
 ভদ্রলোক আরও বলেছিলেন, "আপনাকে লিখতে হবে এমন কোনও প্রত্যাশাও নেই। কতজন তো আমাদ্রে fitm যাচ্ছেন প্রতি বছরে, তাদের অনেকেরই সোনার কলম আছে, কিবি ’ चানা প্রবন্ধ বা বই বেরুচ্ছে ? ও-বিষয়ে


এই সব দ্বিধা কাচ্ট্যে শেষ পর্শণ্ত প্যান আমেরিকান প্রেনের টিকিট কাটতে প্রায় এক বছর লেগে গিয়েছিন। আর ক’দিন দেরি হলেই, যাওয়া অসম্ভব হতে, কারণ যে সরকারি বাজেটে এই ভ্রমণ ব্যবস্থা তার মেয়াদ শেষ হতে মাত্র কয়েক দিন অবশিষ্ট ছিন।

আরও একবার বিদেশ গিহ্যেছিলাম ক্রিভল্যান্ডের বেঙল আসোসিয়েশনের নিমষ্ত্রণে। সেবার কর্মকর্তারা এখানকার এক বষ্ধুর মাধ্যমে আগাম ঘবর দিয়ে মার্কিন দেশ থেকে ফোন করেছিলেন। সে এক বিচিত্র ফোন ব্যবস্থা। একাধিক লোক মহাসমুদ্রের ওপার থেকে একই সঙ্গে আমার সঙ্গে কথা বলছ্নে। পরে ওনেছিলাম, এর নাম ক্নফারেস্প লাইন-খরিদ্দরের সুবিধার জন্যে পশ্চিম দেশের টেলিফোন কোম্পানি যে কোনও অসষ্ঠবকে সস্তব করে তুলতে রাজি आছ্ন, या এদেশে এখनও অকক্পনীয়।

বিদেশে বহ্জনের সহ্গে একত্রে কথা কইবার পর চিঠি এলো এবং তারপর টিকিটের ব্যবস্श হলো। কিষ্ঠু এবার বিনা মেঘে বৃষ্টি। কোনও आগাম «ঁশিয়ারি নেই, প্রথমেই হাতের গোড়ায় টিকিট।

অথচ মিছরিদার কথা তো এই লেখার গোড়াতেই বলেছি। বিদেশে যেতে হলে আমার উদ্বেগ কীরকম বাড়ে, মন কেমন অশাম্ত হয়ে ওঢঠ, তা আমার ভ্রমণসঙী মিছরিদার অজানা নয়। তার ওপর মিছরিদা জানেন, বিদেশ ভ্রমণ এবং বিদেশ ভ্রমণবৃত্তাশ্ত রচনা এক জিনিস নয়। প্রথমট্তিতে বহ্জরে আনন্দ পায়, না হলে দুরিজিম ইনডাসট্রি এইভাবে বেড়ে উঠতো না। দ্বিতীয়টিতে কেবলই উদ্বেগ এবং উত্তেজনা, পাঠকের সামনে পরীী্ষায় বসতে হবে স্যরণে থাকনে কোন মানুষের মনে সুখ থাকে ? মিছরিদা, এও ওনেছেন, শেষবারে আমি নায়াগ্র প্রপাতে পিকনিকের সুযোগ গ্রহণ না-করে সেই সময়ে টরন্টোয় একজন অভিনব ভারতীয়কে দেখতে গিয়েছিলাম।

খুশি হননি মিছরিদা। বলেছিলেন, "নিষ্ঠার নাম করে ঢুই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছিস-তোর কপালে অনেক দুঃখ লেখা আছছ। দুনিয়ার কোথাও গিয়ে ঢুই সুখ পাবি না, সারাক্ষণ ঢুই নোটবই খুলে পয়েন্ট লিঢে নিতে ব্যস্ত থাকবি। আর বাঙালির পোড়া কপাল বটে। তোদের মতন লোকের জিভে ঝান্ খেয়ে তাঁদের ল্রশঅ্রমণের আনন্দ মেটাতে হয়।"




 পাশপোর্ট হারানোর চেয়ে দুর্ভগ্য যে আর কিছুই নেই, তা মিছরিদাই আমাকে পইপই করে শিথিয়েছ্নে। দুনিয়ার সায়েবরাও এই ব্যাপারে চালাক হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা আর পকেটে রেসু রেৰে পকেট্মরেরের কাজকর্মে সহযোগিতা করেন না। এখन তারা টিপিক্যাল বেসস্ট্মমর মতন গলায় একটা থলে ঋালিয়েছেন্ল—সেখনে মালার বদলে পাশপপার্ট, টিকিট, ট্রাভলার্স চেক এবং কাঁচা পয়সা ! आমি মরে গেলেও ওরকম বোস্ট্ম হতে পারবো না। এবং কৃৰ্ষের ইচ্ছায় তার প্রয়োজনও হবে না, কারণ মিছিরিদা নিজেই জানিয়েছ্েে, বিদ্দেশযাত্রার দাগগুলো সব মুছে গিয়েছে।

কিষ্ুু তা সভ্বেও এই বিমান টিকিটের প্রহসন কেন ? ঈশ্বর কি আমাকে একদু (খলিয়ে দেখতে চান? আমার মা যাকে বলতেন ; কপালে নেইকো ঘি, ১কঠকালে হবে কী?

কিষ্ুু অনেক রাতে আবার টেলিযোন বেজে উ১লে।।এখানে মধ্যরাত হলেও প্যারিসে তখন সন্ধে। প্যারিস অন্য কোনও ব্যাপার না-হলেও অন্তত ঘড়িতে সারাক্ষণ কলকাতা থেকে পিছিয়ে থাকে।

বিপ বিंপ ফরাসি বিদেশসঞ্ণার নিগমের এই রহস্যময় শব্দটা আমার অভ্যস্ত হয়ে গিত্যেছে।

সম্বিতের স্বর : श্যালে, কলকাত।। ঠোঙাওয়ালা স্পিকিং।
আমার উত্তর : হানো শহিদনগর ! কেমন আছে! ? ফ্রাসি বিপ্পবে আমাদের আর আগ্রহ নেই ; আমরা এখন ফরাসি পারফিউমে মাতোয়ারা হতে চাই।

সুরসিক সম্বিৎ সেনতপ্তর উত্তর : ফরাসিরা তদের বিপ্পব এঞ্জপোঁ করতে পারেনি, প্যাকেজিং-এর নজর দেয়নি বলে। কিস্তু পারফিউম ও ওয়াইন-এর ব্যাপারে সে ডুল করেনি, তই ও দুটো দুনিয়ার মনোহরণ করেছে, শংকরদা।
"লোনা, সম্মিৎ, তোমার পাঠানো মোড়ক খুলে আমি ভাবাচ্যাকা vেয়ে গিয়েছি।"

সপ্বিৎ শুধু শিল্লী নয়, সে ম্যানেজনেন্ট শাস্ত্রবিশারদও বটে।দূনিয়ার বিজনেস ইস্কুল থেকে তার নেমন্তন্ন আসে বিপণনের ছাব্র-ছাব্রীদের কাছে বক্জৃত দেবার জন্যে। সপ্বিৎ বললো, "खনুন দাদা, টেলিखোনে বললে বা চিঠিতে নেমন্তন করলে আপনি হয়তো বুঝতেন না, আমি কতখানি স্শিরিয়াস। তাই আগে টিকিট পাঠিয়ে দিয়ে পরে নেমচ্তন্ন করছি। আজ জনন্ত্ণচাই, আপনি কবে প্যারিসে নামছ্ন।। এই অধম এয়ারপোढ匕 উপস্থিত্থুই্কবে।"
 আর প্রলোভনে ফেলো না। আমাব; ইতির সব বিদেশযাত্রার দাগ লাইফ্বয়
 করতে পারি না।"

মোক্ষম লোভ দেখালো সম্ধিৎ। "এখানে লেখার শে-সব জিনিস আপনি পাবেন। আপনার হয়ে ভাবতে গিত্যে আমারই মাথা ঘুরে যাচ্ছে।"

লেথার জিনিসের সঙ্ধান পেনেই লেখকের অবস্থা পেটুক ব্রাম্মণের মতন হয়ে ওঠে। ఆকনো জিভ হঠাৎ সজল হয়ে ওঠঠ। আমার এক কাকিমা, সুখাদ্য সাজিয়ে, মজা করার জন্যে বলতেন, মেঝেতে জোরে ফুঁ দাও। দেথি কার কার পেটে থিদে মুখে লাজ। এই মুহৃর্তে আমার অবস্থা অবশ্য উল্টে।। আমার জিভে জল, কিষ্তু পেটে আলসার। লেখার লোভে দেশ ছাড়া হয়ে তারপর গতরে সহ্য হয় না। মনটা উড়ু উড়্ল করে, কিত্তু শরীরটা ঘরকুনো। কোনও প্রলোভনই তার কাহে প্রচণ नয়।

আমি বলনাম, "সম্ষিৎ বিশ্বাস করা যায় না, এযুপে এমন হতে পারে। তোমার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিদের পরিচয় নয়। ঢুমি বিদেশে অনেক কষ্ট করেছে তথন আমরা কেউ তোমার জন্যে কুটোটি নাড়িনি। আর এখন ঢুমি আমাকে সুবোগ দেবার জন্যে নিজের খরচে টিকিট পঠাচ্ছে।"

খুব লজ্জা পেলো সম্পিৎ। "বিদেশে য়ার কুটো তকেই নাড়ত্তে হয়। কিষ্ঠু আমার দৃঢ় বিশ্ধাস আপনার একবার ফরাসি দেশ দেখে যাওয়া উচিত।"

আমি মাথা ুুলকোলাম। "সম্বিৎ, বাজার ভাল নয়। ফরাসি দেশ দেখতে হলে যে মেজাজ প্রয়োজন জ আমার নেই। আমি হালে পানি পাবো না, সম্ধিৎ।"
"এ এক অস্पুত দেশ, শককরদা। যে-চোথে দেখবেন সেরকম প্রতিফল্নন পাবেন। এ-দেশের বৈচিত্র আপনাকে অবাক করে দেবে!"
"সন্ধিৎ, আমাকে লোভ দেথিও না। সেই আদ্যিকাল থেকে ইংরেজের পরেই यদি কোনও জাতকে বাঙালি খাতির করে থাকে সে হলো ফরাসি। রবীল্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিি্দ সবাই ফরাসি বলতে 'ইগনোরাঁ্ট’! সম্বাসী বিবেকানন্দ তো জাতটটকে বুঝবার জন্যে হাজার কজের মধ্যে एট করে ফরাসি শিঘে ফেললেন। বটপট চিঠি লিখতেন ফরাসি ভাষায় বিশ শতকের ওুরুতে।"
"আসুন আপনি ফর্রাসি দেশে। যে-রাস্তায় বিবেকানন্দ থাকতেন সে-রাস্তায় আপনাকে নিয়ে যাবো। আপনি जে শিকাগোতে বিশ্ধধর্ম সম্মেলনের জায়গাটা দেথে এসেছ্নে। এবার ওটাও দেখুন।"




 করতে পারি এবং সে নিশ্য়ই এক-আধটা ছবি ঢুলে আমকে পাঠবে। ওঁর অন্য একটা ঠিকানা সেই ছাত্রাবস্থ থেকে আমার মুখস্থ : ৬ নম্বর প্পেস দা অতাত ইউনি। ফরাসি জিহৃায় ঠিকানাটl কেমনভাবে উচ্চারিত হয় তা অবশ্য ভগবানই জনেন।

এই ঠিকানা সম্ব<্ধে এখনই কোনও কथা বলছি না। কারণ, মুহুর্তে মুহুর্তে भিমুলিয়া গ্গৌরমোহন মুখার্জি স্টিটটের এই ভদ্রলোক সম্বন্ধে আমার অনুসঙ্ধিৎসা অনেকের র্রসিকতার কারণ হয়ে .ওঠে। হয়তো সমষ্ঠ ইস্কুল-জীবনটা โিরবকানন্দের নামাক্কিত শিক্ষপ্রতিষ্ঠানে অতিবাহিত হবার ফলেই আমার এই (দাষ। यमिও आমি বলি, উनि আমার পাড়ার লোক। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও প্পাীী বিবেকানন্দ। বার্মামুলুক থেকে ফিরে কলকাতায় বসতি না করে অপরাজ্জেয় かথ্যাশিল্পী বাসা নিট্যেছিলেন বাজে-শিবপুরে। আর এখন থেকে একশো বছর আাে ইচ্ছে করলেই দক্ষিণেষ্রের কাছাকাছি, কোথাও জমি কিনতে পারতেন ।.1.বকানन्দ, কিত্ঠু তিনি পছ্দ করে মঠ স্থাপন করলেন হাওড়া, বেলুড়ে।

সম্বিতের সাগরপারের টেলিফোন বিল বাড়ছে। কিত্ব সে কथা বলেই

চলেছে। आমি আরও মাথা ঘামালাম। তারপর সভয়ে বলজাম, "দ্যাখো সপ্ধিৎ, বাংলা সংস্কৃতির রুই-কাতলারা সবাই ফরাসি দেশে গিয়েছেন এবং অনেক কিছু লিথে ফেলেছেন। সুনীতি চাটুজ্যে, অন্নদাশকর রায় থেকে শুরু করে একালের সতীনাথ ভাদুড়ি পর্যন্ত। আর্টিস্ট্টের তো কথাই নেই-কলকাতার প্রায় সব শিল্পী প্যারিসের নাড়িনক্ষত্র জেনে বসে আছ্নে। ওঅানে নাক গলালে আমার নাকটটই থোয়া যাবে। দাঁত এক আধটা গেলে শ্রত নেই, কানও দুটো আছে, একটা কাটা গেলে সামলে নেওয়া যাবে, কিস্ু হোয়াট অ্যাবাউট নাক? ভগবান কার্পণ্য করে একটাই দিয়েছ্লে, তাও সাইজে ভীষণ ছোট"

সপ্বিৎ বললো, "টিকিট যখন গিয়েছে, তখন আপনি আসছ্লেই। প্রথম ধাক্কাটা একাু সামলে উঠুন, আবার আমি ফোন করবো, দু-তিন দিন পরে।"

পরের দিন এক অড্যুত বাপার ঘটলো। কর্মক্ষেত্রে নিজের ঘরে বসে আছি। হঠাৎ নিজের ডান হাতের চেটোতে তাকালাম। বিদেশভ্রমের রেখাট কোথায় থাকে তা মিছরিদা চিনিয়ে দিত্যেছিলেন। লেষবার বিদেশে পাড়ি দেবার সময় শেদাগটা স্পাষ্ট ছিল, সেটা সতিই অদৃশ্য হয়ে গিৰ্যে মনোভাব যখন আসছ্, তখন বেয়ারা মিশ্রজ্রি ৰ্রী দিলেন এক দঙ্ষিনী ভদ্রলোক আমার সন্গে দেখা করতে এসেছেন।

অপরিচিত এই ভদ্রলোক সাদা ঈúm ও ধুতি পরে আমরা সামনে হাজ্রির
 বেম্বাইতে ভবিষ্যৎ গণনার কা্জি করি। কলকাতার এক খ্যাতনামা চা-বাগান মালিকের নিমম্্রণণ এখানে হঠাৎ এসেছি। তথন কৃষ্ণ্মুর্চি আপনার কथা বললেন।"

এই ভদ্রলোক ইংরিজী জানেন না। হিন্দিও জানেন না। সংস্কৃতে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে বাধ্য হন, यদিও দু’একটি দক্ষিণী ভাষা নিশ্চয় তাঁর आয়ত্তে। কলকাতায় কী কী দেখা উচিত তা বধ্ধুকে বুঝিয়ে দিলাম। বললাম, প্রয়োজন হলে আমার বাড়িতে তিনি আতিথ্য নিতে পারেন।

দস্মিণী র্রাদ্মণ সবিনয়ে জানালেন, এবারে তাঁর অশ্রয়স্থল জুটে গিয়েছে। তিনি কেবল শহরঁঁ একদু ভালভাবে দেখতে পেলেই সষ্ষ্ট। সৌ রকম ব্যাবস্থা করা গেলো। নিষ্ঠাচারী ব্রাশ্মণ অফিসেচা পর্যত্ত থেলেন না। যাবার সময় বললেন, "आপনি তো ভবিষ্যৎ সস্পর্কে কোনও প্রশ্প করলেন না।"

আমি বলনাম, "ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সবসময় ভীত হয়ে রয়েছি। তই কোহুহন দেখাত সাহস হয় না। যা হবার তা তো হবেই।"

ব্রাদ্মণ সম্নেহে আমার জন্মতারিখ জিজ্ঞেস করলেন। তারপর আমার মুথের

দিকে তাক্কিয়ে রইলেন, যেমন আমি চেয়ে থাকি কোনও বিচিত্র মানুষের সাক্শীৎ সং্প্পর্শ এসে।

ব্রাদ্মণ এবার আমাকে তাজ্জব করলেন, "চুমি কি বিদেশে যাওয়ার কোনও সুযোগ পপয়েছে? ? यদি না পেয়ে থাকো তা হলে দু’একদিনেে মধ্যে পাবে।"

লোকটা বলে কী? আমার সঙ্গে সম্বিতের কথাবার্তার থবর আমার স্ত্রী ছাড়া এখনও কেউ জানে না।

দস্ষিণী গণক বললেন, "একজন পরপুত্র তোমার আসঙ কামনা করছে। সে তোমার প্রকৃত অনুরাগী।"

দক্পিণী গণকঠাকুর আমাকে ঢাঞ্জব করে চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। যাবার আগে বললেন, "তোমার কোনও উপায় নেই, তুমি বিদেশে যাচ্ছোই।"

পরপুত্রট প্যারিস থেকে ক‘দিন পরে আবার আমাকে ফোন করনো। । আমি যে ফর্রাসি দেশে আসছি তা সম্বিৎ ধরেই নিয়েছে। সাধে কি আর দুনিয়া ওকে গ্রহণ করেছে-নিজের ভাবনা-চিন্তা অপরকে বিপণন করার ব্যাপারে ওর তুলনাহীন প্রতিভা। কাচড়াপাড়ার হোগলাবস্তিতে ক্রেমন করে এমন বিশ্ষজয়ী
 ঊচিত। একেবারে গেঁয়ো জায়গাতেও যখ্চ




সপ্বিৎ বললো, "আপনিও যেমন! য়ম শহিদ্দনগর ভায়া নৈহাটি আমি কী ধরে এদেশে চলে এলাম? আমি কি জানতাম ফরাসি? সম্ধল ছিল একখানা
 চমলকার সব ক্যাসেট বের করেছে বিদেশিদের ফরাসি শেখাবার জন্যে। বি-বি-\{भ-ও ইংরেজকে ফরাসি শেখাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিন। कী সব বই !োপপ বের করেছে। এসবের দৌলত্ত ফরাসি এখন বিদেশি ন্যুরিস্টের্র জলভাত। आমি अসব भাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বিদেশি ট্যুরিস্ট ও বিদেশি লেฆক যে এক নয় তা কেমন করে বোঝাবো স্সাপ্বeকে। ই্যুরিস্ট যায় নিজেকে আনন্দ দিতে, আর অভাগা লেখককে যেতে ?:? जপরকে আনক্দ দিতে। একজনের চোখ ও কান-এর মাধ্যমে অনেক মনুম !.দখরত চাইবে, শুনতে চাইবে।

भম্বিৎ বললো, "আপনি অযথা ভয় পাবেন না। ভাষা জেনে তো আপনি y'একট্ট দেশকে বোঝবার চেষ্টা করেছেনে। এবার অন্য পথ ধরুন। এখানে -川円બন মস্ত ফিল্ম ডিরেক্টের হিলেন, যাঁর ঘবিতে কেনও ডায়ালগ থাক্রে






 মানমকে উম্তু কন্নার চাবিকাঠি।



সব তনে মিছ্রিদা বননেন, "এই রোগ আমাকে পেড়ে ফেলেছে। যে ঠ্যাং দুটো দুনিয়া চষে বেড়িয়েছে তা এখন শোওয়ার ঘর থেকে কলঘরে পর্যশ্ত যেতে আপজ্ত করে। শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকতে-থাকতে ঘের্রে নে, শ্রীহরি যখন সুযোগ দিচ্ছেন।"

 থাকে না। এই অবস্থ হবার আগে লুঁ্টা পারিস বুঝে নে।"

মিছরিদা বননেন, "আমি মার্রে মতাট মুখ্য নেই। বাংলা ছাড়াও সংস্কৃতটা শিথ্থেি, ইংরিজীটও শিথেছি ভায়ের বউয্যের সহ্গে কথ্ বলার জন্যে। চায়ের দোকান এবং সিনেমে। থেকে হিন্দিটাও পিকজপ করেছি। আর ডিক্সনারির মাধ্যম ফরাসিটাও সম্পুর্ণ অজানা নেই। বড্ড গোলম্মেে ভাষা-ইংরিজী বে দিকে যাবে ঠিক ঢার উল্টো দিকে যাবার জন্যে ফরাসি ভাষা সবসময় ছটফ্ট করছছ।

ব্যাখ্যা দিলেন মিছরিদা। নিজের পা দুটো একটু ছড়িয়ে বললেন, "এই যে আমার রোগ হয়েছে গেঁটে বাতーএর ইংরিজী নাম গাউট। সেই না খবর পেয়ে ফরাসি ভাষায় ‘গাউট’এর অর্থ হয়ে গেলো সুরুচি, সুস্বাদ । ব্যাপারটা বুবেে দ্যাখ। একই শব্দ ఆনে ইংরেজ কঁকিয়ে উঠে কষ্ঠ পাবে, আর ফরাসির জিভ সজল হয়ে উঠবে-তারিয়ে-তারিয়ে খাবার জন্যে ফরাসি অধীর হয়ে উঠবে।"

মিছরিদা বললেন, "এই যে তুই ফরাসি না জেনে ফরাসি দেশে যাচ্ছিস, এটা শাপে বর। এই যে আইজেনহাওয়ারের নেতৃত্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রপদ্শ ইংলিশ চ্যানেন পেরিয়ে নর্মাভিতে নেমে পড়েছিন তা কি ফরাসি ভাবা জেনে ?"

আরও একটা কথা বললেন মিছরিদা।"‘ে-দেশের অর্ধ্ধেের ওপর লোক

লিথতে পড়তে জানে না সে－দেশের লেখকের অণ্তত একবার এমন জাযগায় নির্বাসিত হওয়া উচিত যেখানকার ভাষা তার জানা নেই। তবেই হাড়ে－হাড়ে বুঝ্মতে পারা যাবে লেখাপড়া না－শেথার যন্ত্রণা।＂

মিছরিদা বললেন，＂বোকার মতন ওই দেশের সব কিছু দেথে আায়，তারপর উইয়ের নাম দিতে পারিস নিরক্করের বিদেশঅ্রমণ।কিংবা অশিক্ষিতের আய্যকথা। এদেশে না－চলনেও ফরেনে ভাল সুযোগ পেয়ে যাবি। আমেরিকানরা আজকাল ওই পররেন বিষয় পছছন্দ করে－যার মধ্য সারপ্রাইজ নেই তাকে সায়েবরা অজকাল প্রাইজ দেয় না।＂

আরও ভরসা পাওয়া গেলো মিছরিদার কাছ থেকে। বললেন，＂আমেরিকায় আমার ভাইয়ের মেমবউকে তো দেখেছিস ঢুই। যার ছেলের পৈতে আমি নিজে বসে দিত্যে এলাম সেবার। আমার ভইব৭ সেবার একা－একা ফান্স ঘুরে এসেছে। ルমি সব বাপার ঔনেছি ওর কাছ থেকে। পকেটে যদি রেসু থাকে তা হলে त্রেফ দুটো ফরাসি শক্দ জানলেই যথেষ্ট। মুখস্থ করে নে। প্রথমটা হলো




 1．কউ তোকে নিয়ে যেতে চাইGল্যেখন ঘুরে আয়। কত ভাগ্য করে জন্মেছিস け বুৰ্েে নিয়ে ভগবানকক পেন্নাম কর। আর যে লোক তোকে নিয়ে যাচেচ সে－ 4．कিছ্র একটা বাবস্থ করে দেবে，চড়ায় আটকে পড়বি না।＂

আরও কিম্মুক্প ভাবলেন মিছিরা। তারপর বললেন，＂তোর তো একটা পুরনো লোক না－পেলে নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়। আমি নেথি যদি পাঁহর পাতা かিতে পারি।＂

এই ভদ্রলোকটি কে হতে পারেন আমি ঠিক আন্দাজ করে উঠতে পারছিলাম －॥। মিছরিদা মত্তব্য করলেন，＂আমাদের পঁচ্চ．পौচুগোপাল। একই ইস্কুলের ছাত্র।
 भ！！

जাবতে বারণ করলেন মিছরিদা।＂ভেবে কিসসু হয় না－－বাঁপিয়ে পড়তে



 －•・リ＝：बの（২）—২8

ইংরেজরা যাবার সময় ইভিয়ার সর্বনাশ করে গেলো，অ্যাকর্ডিং টু পাঁু। ।ইংরিজী ভাষাট গছিয়ে দিয়ে গেলে।। চিরকালের জন্যে। ফলে ইংরিজী গ্রামারের দাসত্ব করতে হবে আমদের হাজার－হাজার বছুর ধরে। মনের দুঃてখ পাঁচ দেশ ত্যাগ কররো। ৷্রথমম গিয়োিিল জার্মানিতে। সেথান থেকে কী করে পঁচচ ফরাসি দেশে গিয়েছিল ত মিছ্রিদার জনা নেই। কিন্তু আশ্বাস দিলেন，＂আমি থ্খেজখবর নিয়ে
 ভিসাটা করিয়ে ফেল। আর একদিন আসিস，যাবার দিনটা পাজি দেখে ঠিক করে দেবো। ন্নেছ্ সংসর্গে আবার কখন তোর সুফল্ল হতে পারে তা হিসেব করে দেথে রাথবে।＂

মিছরিদার বেতো পা আলতোভবে স্পর্শ করে আমি কাসুন্দে থেকে শিবপুরের পথে রওনা দিলাম।

 গেলো। হাওড়｜থেকে গস্তব্যস্থঞ্ডুক্তশাই প্যারিস।

 ব্যবস্থা，যার জনপ্রিয় নাম এফ－টি－এস। অর্থাৎ যাঁরা তিন বছর বিদেশে যানनি બ゙ৰরা ইচচছ করলে আগাম জनুমতি ছাড়াই औঁচিশ ডলার ক্রয় করতে পারেন
 আরও কুড়ি ডলার। ষাটের দশকে এর পরিমাণ ছিল আট ডলার $/$ অখন জর্ধভুক্ত জারতবর্ষের সমস্ত অর্থ চলে যাক্রে বিদেশ থেকে খাবার আমদানি করঢ্ত। ওই সময়ে কিষ্ট সকলের অলক্ষে্য হয়েছিল ভারতবর্ষের বৃহত্তম মধ্যবিত্ত ইমিক্রিশন। আর্রিকি হঠাৎ দ্বার উন্মুক্ত করায় বেরিয়ে পড়েছ্রিলেন অনেক ডাক্তার，বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ নচুন দেশে ভাগ্য সক্ষনে। এরাই একালের সকল এন－আর－আই यার বাংলা নাম অনাবাসী। হিন্দিতে রসিকতা ：জারত সে ভাগা ভারতবাসী। ইংরিজীনে ：যখন ভাল মেজাজ তখন নন－রেসিডেন্ট ইব্ডিয়ান। যখন মেজাজ্জ তিক্ট তখন নট রিকয়ার্ড ই৷্ডিয়ান－অপ্রয়োজনীয় জারতবাসী ！প্রবাসে এঁদের সাফল্য দেた্খ आমি বিস্মিত रর়হছি，বাঙালিরী आত্মবিম্ষাস ফিরে পেত্যেছেন।

এ্রূদর অনেকেই এখন নিজেকে আট ডলারের ভারতবাসী বা এইট－ডলারের ইড্ডিয়ান বলে থাকেন，কারণ ওই আট ডলার সম্বল করেই তথন তাঁরা দেশছাড়া হয়েছিলেন।

এঁদের অনেকেই ভারতভকু－নাড়ির টান রয়ে গিয়েছে পুরো। দেশের জন্যে এঁদের চোথে জনও দেথ্থছি। আবার ভারতকে ভুলবার চেষ্টাও দেখেছি। এক ভদ্রলোককে জানি যিনি দেশ সম্পকে এতোই ক্ষুক্র যে মানি অর্ডারে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে ওই আট ডলার ফিরিত্রে দেবার চেষ্টা করেছেন।

এফ－টি－এসের পাচশ ডলার থাকলে ভরসা হয় কিছুটা। কিজ্g আমার চিষ্তা বাড়লো শেষ মুহ্র্তে। কারণ বিদেশ থেকে টিকিট উপহার এলে এই সুবিধা ఢদওয়া হয় না। সরকারি মতে এই সব ভাগ্যবানদের জন্যে কুড়ি ডলারই যথেষ্ট， या দিয়ে সুদूরপথে কয়েক কাপ কফিও কেনা যায় না।

কিষ্ঠু অত ভাবলে তো দেশ ভ্রমণ হয় ন।। বাই যথন উঠেছে তখন বেরিয়ে পড়ে। আগে লোকে কটক যেতো পাটনা যেতে।। এখন যায় ক্যালিফোর্নিয়া कিংবা প্যারিস।



 এই পরপুত্রের। আমি দেখেছি，যখন আপন হয় তখন তার তুলনা থাকে －\｜। आমার মা বলত্নে，পরের দয়াতেই ঢুই জীবনে দাঁড়িয়ে গেলি। কথাটা fিনথ্যে নয়，পরের ভালবাসাতেই বারবার আমার জীবন পৃর্ণ হয়ে উত্ঠেছে，আমার ঋার কোনও প্রত্যাশা থাকা উচিত নয়।

এবার চলেছি বাংলাদেশ বিমানে।পৃথিবীর একমাত্র আাত্র্জাতিক এয়ারলাইপ্স মার প্রতিটি বিমানে বাংলা লেখা আছে। প্রত্যেক বাঙালির পন্ষে পরম গর্বের小্থ। বাংলাদেশ বিমানের ভাবমূর্তি কিষ্ঠ এখনও তেমন উজ্দ্রল নয়। দू’একজন গ্।মার নির্বাচন সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিষ্ঠু এঁরা যে ভুল তা যথাসময়ে খ্মল⿵িত হয়েছে। বাংলাদেশ বিমানের পরিচ্ছ্নতা，নিপুণতা，অতিথিপরায়ণতা ও অা্তরিকতা আমাকে মুপ্ধ করেছে। প্রত্যেক বাঙালির অত্তত একবার ঐই । $\downarrow$ মানে পরিভ্রমণ করা উচিত বনে মনে করি। প্রবাসের আালশে বাঙানির সা｜্মি্য，বাঙালির কঠ্ঠস্বর এবং বাংলাভামায় ঘোষণা আমাকে রোমাস্টিক করে ৷．ルলে। বিশ্পসংসারে একমাত্র বাংলাদেশ বিমান－ই আমাদের মান রষ্巾 করে りハたে।

কলকাত থেকে সোজা পশ্চিমমুখো না হয়ে প্রথমে পুবমুখো ঢাকা

ওইখানেই এরোপ্রেন বদল। ঢাকা আমি কখনও দেখিনি। তাই মনের অধ্যে অস্থিরতা-यদিও এই দেখা হবে একপলকের।

মাঝপথথর গক্পে জড়ির্যে পড়ার সময় নেই এবারের লেখায়। ওষু বলি, আমার সিটের পাশৌ বসেছিলেন, এক সন্নাসী। ভারতীয় সন্নাসীসঙ্ঘ যোগ দিলেও তিনি একজন বিদেশি। জন্ম মধ্যপ্রাচে, শিক্ষা ইউরোপে। সন্যাসীজীবনের পৃর্বেথ তিনি এম-ডি হয়োছিলেন। সন্ন্যাসী রসিকত। করলেন, "বাংলা বুঝি, কিষ্তু বলতে পারি না। পারবো কী করে? যতক্ষল থাকি আমাকে দিত়ে ডাক্তরি করিয়ে নেয়, ফলে ভাষা শিক্ষার সময় পাই না।"

ডাক্তার স্বামীজির সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল। তার মধ্যে একটা বিষয় আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিন এবং নোটবইতে লি!খ, নিয়েছিলাম। স্বামীজি বলেছিলেন : "আমার ভয় হয় আমেরিকান সভাত পৃথিবীর অনা সভততার মতন দীর্ঘস্ছায়ী হবে না। ওরা ভীষণ ভায়োলেন্ট। ওরা নিজেরাই না একদিন নিজেদের ধ্বংস করে বসে।"

ঋষিবাক্য কোথা লিপিবদ্ধ থাক। একমাত্র সয়্যই প্রমাণ করবে কোথও কোনও দুরদৃষ্টি ছিল কি না।
 কারণ এ্র সাধারণ জ্ঞা আমার থের্রুঞ্থননেক বেশি। জিজ্ঞেস করেছিলেন,
 হওয়ায় স্বামীজিই উত্তর দিয়েছিজ্টুঁ ; বিষ্বব্যে্যালয় নগরী হাডেলবাগ। স্বামীজি আরও একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন ; যেখানে শীতত ও গরম কোনওটাই খুব বেশি নয় সেখানেই সভ্যতা বিকশিত হয়েছে ; মিশর, ভারতবর্ষ, চীন। আর৫ বলেছিলেন, ভারতের সভ্যত প্ঁচ হাজার বছরের, ইউরোপের হাজার তিনেক বছরের সে তুলনায় আমেরিকা কাল-কা যোগী!

জার্মানদের সম্ষক্ধে ওঁর মতামত জানতে চাইলাম। বলনেন, "নিজেদের ওপর জার্মানদের অবিপ্পাস্য কন্নফিডেে্স। অদ্ধত্য একদু বেশি আছে। কিস্তু কাউকে গ্রহণ করলে জার্মানের বন্ধুবাৎসল্য তুলনাহীন।"

ঢাকা শহরে নির্ধারিত সময়ের একদু বেশি কাট্যোে আবার উজ্ডীন ইওয়া গেলো। এবং এথথল্সে কিচ্মুহ্ম বিশ্রাম নিয়ে ডি-সি টেন বিমান অবশেষে প্যারিসের পথে রওনা দিলো। ডি-সি টেনের তেমন নামডাক ভারত্ব্ষে পৌঁছায়নি—আমরা বোয়িং ও এয়ারবাসে মুক্ধ হয়ে আছি। কিিত্তু ডি-সি টেন বেশ সুম্দর বিমান বলে মনে হলো। সবচেয়ে যা ভাল লাগলো তা হলো পরিচ্ছম্নত, এমনকি টয়লেট পর্যত্। ডি-সি টেন ঝকক্বক করছে, যেন সদ্য কাজে লাগানো হয়েছে। বাঙালিরা অগোছালো ও অপরিচ্ছন্ন এই দুঁটি বদনাম থেকে মুক্তি পাবার

একটা উদাহরণ খুঁজে পাওয়া গেন্লে।
বিমানবালিকার নামটি ভাল লাগলো—অধরা। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন চমeকার বাললায় ককপিট থেকে ঘোষণা করলেন，আমরা এথন ২৮，০০০ ফুট ওপরে আছি，কিন্তু আমাদের নজর আরও উঁচুতে। আমরা শীীফ্যই ৩৫，০০০ ফুট ওপরে উঠবে।। বিমান ৫৫০ মাইল বেগে লঙ্ষ্সস্থানের দিকে ছুটে চলেছে। আরও জানালেন，প্যারিসের আকাশ এই মুহুর্ত্ত মেখাচ্ছন্ন।

ব্যাপারটা ভাল নাগলো না－প্রথম পদার্পণে পৃথিবীর সবচেয়ে গর্বিতা নগরীর মুঘ কে মেঘাচ্ছন্ন দেখতে চায়？ডাক্তার স্বামীজি আমার সক্গে একমত হলেন না। বললেন，＂প্রথমে গোমড়া মুখ দেथা ভাল। তোমার বিদায়ের দিন প্যারিসের আকাশ ঝলমল করবে ঢুমি দেথে নিও। আমি যতবার প্যারিসে এসেছি ততবার এই কাত হয়েছে। এই প্যারিসেই আমি আধ্যা｜্খিক ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রথম র্ৰোজখবর পেয়েছিলাম। কখনও ভাবিনি একদিন আমি সন্ন্যাসীর ไগরিক পরবার সৌভাগ্য অর্জন করবো।এই প্যারিসেই আমার দ্বিতীয় জীবনের


 একে মানবতীর্থ বলা হয়।＂

ডাক্তার স্বামীজির কথা থেকৌ্য পকেটের নোট বই খুলে লিখে লোম，মানুমের মহাতীর্থ অথবা মানবসাগর তীরে। গত কয়েকশশ’ বছরে পৃথিবীতে এমন কোন ম মহামানব জন্মগ্রহণ করেননি गাঁর পদধূলিতে এই নগরী পবিত্র হয়ে ওঠেনি। প্যারিসকে বাদ দিয়ে একালের আनুষের কোনও ংতিহাস রচনা সষ্ভব নয়। মহামানবের সাগরতীরে কথাঢা বীীী্দ্রনাথ অবিস্মরণীয় করে গিয়েছেন। কিত্ত্ প্যারিস যেন আরও এক পা এগিয়ে রয়়ছেছ－মহামানবের পাশাপাশি সাধারণ মানুচের ডূমিককেও স্বীকার করে न．ハয়েছে এই মহানগরী। মানবসাগর তীর তাই আমার কাছে মহামানবের সাগর ঢর অপেক্শ আকর্ষণজনক।

মনের মধ্যে আশঙ্কাও জাগছছ। দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টিশীন প্রতিভা শে মই｜নগরীকে পরম বিস্ময়ে অবলোকন করেও পরিপুর্ণ হৃদয়भম করতে ッ।ারেননিসে নগরীতে আমার মতন একজন সাধারণ মানুষের কী করার থাকতে vilta ？ঠিক সেই সময় ছেলেবেলায় পড়া ছোট একটা বাংলা কবিতার লাইন小．01 পড়ে গেলো一দীন যथा यায় দূর তীর্থ দরশনে！

ইতিমধ্যে প্নেনের জানালা থেকে সমস্ত নগরী দৃশ্যময় হয়ে উঠেছে। কোনও ：小⿻川［রচচিত শহরের্র বিমানব্দরে অবতরণের আগে আমার কেমন রোমা্্ বোধ

इয়। জানালা দিয়ে প্যারির সঙ্গে প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ে শিহরণের সৃষ্টি হলো শরীরে।

আমি মনে-মনে বললাম, అভদৃষ্টির মুহৃর্তে আমি তে তোমার মুখের দিকে সোজাসুজি চাইতে পারবো না। তোমার অতীত, মানব ইতিহাস তোমার ডূমিকা তো আমার অজানা নয়। তবু নিজের মতন করে তোমকে খুঁজে পেতে হবে আমাকে আর একবার, যেমন তোমাকে বারবার নিজের চোখে আবিকারের জন্যে ছুটে আসে লদ্ষ-লফ্ম মানুষ পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে।

আমার সমস্ত আশক্কা ও দ্বিধা কিস্তু কেটে গিত্যেছে। দীন যখন দুর তীর্থ দর্শনে বেরিয়ে পড়ে তখন তো তার কোনও আশকা থকে না, থাকে কেবল বিস্ময়। থাকে দুচচোথ ভরে দেখার অনন্দ। কিক্তু থাকে না রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে প্রবেশের কোনও ক্ষুধা বা বাসনা। অর্থাৎ প্যারি নগরী, আমি ছাওড়ায় কাসুন্দের চোখই তোমকে দেখবো, তোমাকে নতুন করে আবিষ্কারও করার কোনও দুর্মতি আমার নেই।

অতএব এসো, হে অসামান্য, অন্তত কয়েন্বন্ৰর্নির জন্যে এই আগজ্তকের হৃদয়াসনে বসবাস করো। আমাকে গ্রহণ ক্小ে কোন প্রয়োজন নেই ; আমি তোমাকে কয়েকদিন, মাত্র কয়েকদিন, ব্বেপ্পির ঢোখের আলোতে দেখতে চাই, অনা এক ভাগ্যহীন দেশের দৃষ্টিক্xোপ্র্থেকে। সেই দৃষ্টিকেণের স্থিরত দিতে আর একজন মানুষ শহিদনগর থেকে তোমার নাগরিকত্ব গ্রণ করে এয়াপোढ্টে এতোক্ষণ নিশ্চ্য আমার জন্যে অপেশ্ষ করছে।

বিমান থেকে বেরিয়ে ফরাসি দেশের সিমেম্ট স্পর্শ করা গেলো। মাটি স্পশ্শ করার সুভোগ এখন পৃথিবীর প্রায় সব বিমানবন্দর থেকেই লোপ পেতে বসেছে। বিমানের সিঁড়ি বেয়ে ষীরে-ধীরে টারম্যাকে নেমে আসার মধ্যে বেশ নাটকীয়ততা ছিল। এথন সিঁড়ি ভাঙার বালাই নেই। সিঁড়ির বদলে একাটা যষ্র্রুালিত বারান্দা এগিয়ে আসে কোন অদৃশ্য নির্দেশে বিমানের দ্রারটিকে ফরাসি প্রথায় চूম্বন করতে। তারপর দু’জনে নিবিড় আলিभনে আবাদ্ধ হয়। সেই সুয্যোগে খরু হয় যাব্রীদের নিষ্র্রমণ। বাংলাদেশ বিমানটির যাত্রা শেষ হয়নি, প্যারিস স্পর্শ করে এখনই তাকে ঘুটতে হবে ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে লন্ডনে। প্বকৃতপক্ষে বেশির ভাগ যাত্রীর টান লডুনেই ; তাই প্নেন খালি হলো না।

পকেটে পাসপোঁটটি স্পর্শ করে, বিমানবালিকার দেওয়া এমবার্কেশন ফর্মটি शাতে নিয়্যে সুড়অ পথে বেরিয়ে আসা গেলো।

মিছরিদা টিপ্স্ দিয়েছিলেন, এই পর্যাশ্যে এবটু গতর খাটাবি। কচ্ছপের মতন

থপথপ করে না এগিয়ে একদু রেস দিবি，一না－দৌড় স্টইলল। লোকে যেন বুঝরে না পারে তুই ইচ্ছে করে অন্যকে পিছনে ফেলে ছুঁ্র দিচ্ছিস। কিষ্ত এই দৌড় शুব প্রয়োজনীয়，ইমিগ্রেশন কাউন্টারের লাইনে ভান পোজিশন পেয়ে যাবি， यদিও প্রথম শ্রেণী ও বিজনেস ক্লাসের যাত্রীরা তোর সামনে থাকবে। （বাংলাদেশিরা সুরসিক，বিমানের উচ্চশ্রেণীর নাম দিয়েছ্েে ‘রজনীগন্ধা’ ‘্রেণী।） নিক্র্রমণের লাইনের ব্যাপারে এয়ারলাইন্স কর্ত্পপক্ক রহস্যটা বুবেে লিয়েছেন। তাই উচ্চহ্রেণীর যাত্রীরা প্রথমেই বিমান ত্যাগ করার সুযোগ পান। তারা বেরৃলে তবে ইকনমি ক্লাসের যাত্রীদের সুযোগ－পুরাকালে স্টিমার যুগে এই যাত্রীদেরই বোধহয়，ডেকযান্রী বলা হতে，যার বর্ণনা রয়েছে আমার হৃদয়েপ্পর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনায়।

মার্কিন দেশের বিমানবন্দরওলি অসঙ্য রকমের বড়। এক－একখানা শহর যেন বিমানবন্দরের মধ্য ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ＇দেড়েক গেট যেন ডাল－ ভাত। আকারটা কেমন তা বোঝাবার জন্যে বলা যায় শদদড়েক কলকাতা এয়ারপোদ্ট ওখানে ঢুকে যাবে। মার্কিন দেলে বিমান্য়ার্রীর সংখ্যাও অবিশ্যাস্য।


 নীতি অনুসরণ করে ব্রিটেন－কে ক্ন্নাল্রী থেকে এই বিদ্যেটি শিটখছে তা অবশ্য बला শক্ত।

বিদেশের যাত্রীস্রোতকে সময় মণ্ন সামান দিতে গিশ্যে মার্কিনী বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন পুলিশ বেসামাল। এক－একসময় দীর্ঘ সময় লেগে যায় ；যার্রীদদর ？४র্য্যা্যুতি ঘটে। ইমিগ্রেশন পুলিশের মুখ দেখবার জন্যে কারও সময় বাজেট করা থাকে না，মননুষ এসেছে দেশ দেখতে।

এবার এরোপ্নেনেই ম্যাগাজিনে পড়লাম，সমস্যা লাঘব করার জন্যে মার্কিনিরা

 «\｜！গবে। মার্কিন বিমানবন্দরে বিদেশির অপেক্ষাসময় নাঘবের জন্যে মার্কিনি খালিশ এখন নাকি লভুনের বিমানবন্দরে চলে আসছেন। যাত্রীরা বিমানে ওঠার সমল্যেই বিমান থেকে বিদায় নেবার কাজকর্মগলো সেরে ফেন্না হচ্ছে। ফলে ！．1 একববার বিমানে ুুকতে পেলো তার আর বেরুবার হাসামা নেই। ম্যাগাজিনে みড়লাম এই ব্যবস্গায় অনেক কষ্ট লাঘব হচ্চে ；কারণ সদাবাঙ্য মার্কিন ব্দরে ル৷লক সময় মিনিটে－মিনিটে দানবাকৃতি পেটমোট জেট নামতে আরষ্ত করে। 1．4 দ্শ দেখলে মনে হয় দুনিয়ার সমঙ্ত জেটবিমানের একটামাত্র লক্ষ্যস্থল

আছে, তার নাম আমেরিকা।
প্রায় একই দৃশ্য ইউরোপের ख্রাকফুর্টে লক্ষ্য করা গিত়েছে। ভোরবেলায় গড়িয়াহাট মার্কেটের মতন লোক গিজগিজ করছে। জানতে ইচ্ছে হয়, কেন তোমরা পথে বেরিক্যে পড়েছে! তোমাদের কি ঘরে সুখ নেই ? মনের ভাব না লুকিয়ে বনে ফেনা ভাল, ফাক্কফুড বিমানবক্দ্র আামার ভাল লাগেনি। দুনিয়ার ট্রানজিট প্যাসেঞ্রারকে যেন তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে জড়ো করা হয়েছে। স্রেফ এক জাহাজ থেকে নেলে আরেক জাহাজে চড়বার জনেোই মনুম ছোটাঘूটি করছে। রেলের কর্মজীবনে মোকামঘাটে, সকরিগলি ঘাটে এই ধরনের তৎপরতা লক্ষ্য করেছি।

প্যারিসের যে-বন্দরে অবতরণ করেছি তার নাম ওরলি। চার্লস দ্য গ্যান এয়ারপোর্ট নির্মাণে পর ওরলি তার ইম্জত হারিয়েছে। ওরলির বর্তমান অবস্থা বাদশা দ্তিতীয়বার বিবাহ করলে প্রথমা রানির যেমন অবস্থ হয়। খাতায় কলমে খাতির আছে, কিস্তু কোথায় যেন কিছ্রু হারিয়েছে।

আন্দাজ করতে পারি চার্লস দ্য গ্যল বিমানবন্দূ আাকারে ও বিন্যাসে আরও বিশাল ও আধূনিক। এয়ারপোর্ট স্থাপত্যে ফরাসি ক্কীশ তুলনাহীন-আগামীদিনে পৃথিবীর এয়ারপোট্তুলো কেমন হবে তা ন্ঠের ফেরাসির মাথা থেকে বেরুবার সস্তাবনা সবচেয়ে বেশি। ওরলি বিমার্ক্রুদেরে ভবিষ্যৎগধ্ধী তেমন কোনোও

 শিবপুরের মানুষটিকে আমি উৎসাহ জোগাচ্ছি, "‘ুমিও বা কম যাও কি ? তোমার বিমানব্দরে আন্তর্জাতিক শাখার কর্মীরা বিমানের অভাবে মাছি তাড়ানেও একদিন কলকাতা তিলোত্যা হবে। সব দুঃখ ঘুচে যাবে—একখানার বদলে অন্তত একশখান গেট হবে ওখনেও।" বিমানবন্দরে ভে অবস্থাই হোক, জনসংখ্যায় কলকাতা এখনও প্যারিসের দাদা (দিদি?)। দूনিয়ার বৃহত্তম শহরের লিস্টিতিত কলকাতা এখনও প্যারিসের ওপরে, অথচ আমাদের মাত্র তিনশ বছরের ইতিহাস। জোব চার্নক যুগ যুগ জিও, ইংরেজের পৌ এখানে অন্তত ফরাসির ওপর এক হাত নিয়েছে।

জনসংখ্যায় প্যারিসের ওপরে কলকাতার টেকা দেওয়ার ব্যাপারে আমার গর্বের বেলুন অবশ্য প্যারিস প্রবাসের কালেই ছूপসে গিয়েছিন। ওখানে এক কাগজজ পড়েছিলাম, ঢাউস-ঢাউস শহর তৈরিতে ইউরোপীয় ও আমেরিকান সাহেবদের অরুচি ধরে গিত্যেছে। ৷ूননিয়ার বিশিষ্ট শহরুলির তালিকা এখন তৈরি হয় লোকসং্যা অনুযায়ী নয়, লোকের টাাকে কত পয়সা আছে তার হিসেবে। ট্যাকের পয়সা এবং রুজি-রোজগারের হিসেব উঠলে আমরা কলকাত্ভাইয়ারা

অবশ্য গোহারান হোর যাবো, দুনিয়ার দুশো বিত্বান শহরের তালিকতেও আমদের নাম থাকবে না। আসলে আমরা কেবল সংখ্যায় বেড়ে চলেছি সামর্থ্বে নয়, সমৃদ্ধিতে নয়। স্রেফ লোকগণনার জোরে টউউন থেকে সিটি, সিটি থেকে মেট্রোপলিটটন, মেট্রোপলিটান থেটে মেগাপলিস-এর তালিকায় নাম লিখিয়ে কোনো লাভ নেই।

ওরনির যাত্রীঙ্রোতে গা ভাসিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আমার থেয়াল হয়নি বৃহৎ শহর হওয়াটা এথন আর গৌরবজনক নয়। বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার দরিদ্র গ্রামবাসীরা যেসময় শহরমুখো रচ্ছে ঠিক সেই সময় নগরজীবনে ক্লাণ্ত অথচ কৃতী মানুষরা ইউরোপ আমেরিকার শহর ছেড়ে গ্রামমুখো হচ্ছেন।জনসংখ্যায় ফুডেলে ঝেঁপে উঠছছ দরিদ্র দেলের শহরঙলো। কিক্তু ধনী দেশের শহরণলো তান্ন আয়তন আর বাড়াবে ना।

অর্থাৎ নাগরিক বিপর্যয়ের বলি হতে চলেছে অনগ্রসর দেশের মানুষরা। হিসেবটা আমার মনে গেঁথথ গিয়েছে। আমি যখন ইস্প্মল্ণ ছেড়ে, কনেজকে নমস্কার
 শহরের পাঁচটা ছিল ইউরোপ ও আমেরিক্কু ৷ দ হাজার সালে তালিকায় মাত্র
 ও দ্বিতীয় শহর হবে মেক্সিকো সিটি স্টাওপালো, ব্রাজিল। সোজাসুজি স্বীকার করে নেওয়া ভান এই তালিকায় ধিস্রু ওঠনোটা এখন আর বিশিষ্টত নয়, বরং এক খরনের ব্যর্থত।। একবিশশ শতার্দীর সম্মানিত শহরওলো বৃহত্তম হবে না, কিষ্ত বিত্ত্বান হবে।

দুর্জনরা ইতিমধ্যেই বলতে আরষ্ভ করেছ্নে উনিশ শতকের শেষের দিকের গোটাক্য়েক আবিষ্কারের ভিত্তিমিতে এখনকার শহরণুলো গড়ে উঠেছিন।এই আবিকারগুলো হলো—প্রামবিং, ইলেকট্রিক বাল্য, निফটট, স্টিল্ল ফ্রেমের বাড়ি, ম্মাটরগাড়ি, টেলিযোন এবং সাবওয়ে। ১৮৭৬ থেকে ১৮৯৩-এই সরেরো বছরের মধ্যে সব ক’টি আবিষ্ণৃত হয়। উনিশ শতকের এই সব টেকনোলজি একশ ‘ছ্র আমাদের সেবা করেছে, আর নির্ভর করা যুক্সিসগত নয়।

ফরাসি দেশের অন্দরমহলে প্রবেশ পথে লাইন। মিছরিদা আরও কত জনকে ৷.গাপন পরামর্শ দিয়েছেন কে জানে-আমার থেকেও দ্রুতগতিতে বেশ かায়েকজন যাত্রী ইমি্র্যেশন পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ফরাসি পুলিশে রমণীরাও রয়েছ্নে। यদিও এই ডূমিকায় মেয়েদের দেখতে आমার आাটেই ভান লাগে ना। মেয়েদের অন্য ভাবমূর্তি রয়েছে |শশসংসারে—তারা কোন দুঃখে অপ্রিয় কাজ করে পাপের ভাগী হবে ? এগারো

ঘন্ট শুন্যে ভাসমান থাকা একটা গোবেচারা মানুষকে কোন মেয়ে লজ্জার মাথা খের্যে বলবে, ঢুমি এদেশে তোকার অযোগ্য। তুমি থেখান থেকে এসেছো সেখােে ফিরে যাও।

লাইনে দঁড়িয়ে আছি ঢো আছিই। অথবা আমার てৈর্য কম। ইমি্রেশন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার অস্বন্ষি হয়, মনে হয় বেঁচে থাক আমার ভারতমাতা। কোন দুঃখে আমি অন্য দেশের ভোদকা পুলিশের দয়ার পাত্র হবো?

লাইন দুকটাক করে এগোচ্ছে। দूটি কাউন্টারে কাজ হচ্ছে-একট্টিতে পুলিশদা, আরেকটিতে পুলিশদি। পুলিশদিকে একট্ম বেশি কাজের মনে হচ্ছে-তাঁর বগলের তলা দিত্যুই বেশি লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। ৩ষু ইষিয়া নয় দুনিয়ার সর্বত্রই ত হলে মেয়েদ্রে জয়জয়কার। ঘরসংসার সামলে কর্মক্ষেতে এসেও তারা পুরুষকে টেক্কা দিচ্ে। দুনিয়াটা শেষ পর্যত্ত পুরোপুরি মেয়েদের করায়তত্ত হবে এমন ভবিষ্যৎবাণী করে রাখা যাক।

আমার মনে এখন নানা সন্দেহ। পুলিশদা অথবা পুলিশ দিদিমলি কি ফরাসি ছাড়া অन্য কোনোও ভাষায় কথা বলবে না? তা হলল আমরাও বদলা নেবো।

 কষ্ট পাবে নিরীश ফরাসি, এখানকার পুম্বিষ্ধীরির গায়ে একটি ফোস্কাও পড়বে না।

 প্রশংসা হজম করতে শিখতে হলে লেয়েদের।

দিদিমণির দিকে দুর থেকে একনু স্পেশাল নজর দিলাম লাইন থেকে সামান্য সরে এসে। ওখানে এক বসসন্তান বিপদে পড়েছে। তার হাতে একটি বাদ্যযষ্্র। মনে হচ্ছে বাউন। তার সমস্যা তুরুতর মনে হচ্ছে। একজন ফরাসি জামাইবাবু সঙ্গে ছিলেন, তিনি চোস্ত ফরাসিতে এই গায়কের বক্তবাটা দিদিমণিকে বোঝাতে
 ললनা—তিনি সুদর্শনা, সুমধুরভাষিণী।দুটি ফরাসি নাগরিকের জন্মদাত্রী। পথেই সামান্য পরিচয় হয়েছিল। ইনি একজন শিল্পী এবং সুগায়িকাও বটে। ফরাসি রুচিবান ত৷ এই পাত্রী নির্বাচনেই প্রমাণ করে দিয়েছ্নে জামাইবানু। আরও একটি কারণে জামইবাবু বলছি। আমি যখন কোট প্যাট্ট পরে সাহেব সেজেছি বিদেশের প্রয়োজনে তথন কোট প্যান্ট গসা় বিসর্জন দিয়ে পাজামা পাজ্জাবি পরে ফরাসি জামাইবাবু বিমানবিহারী হয়েছ্নে।

ফরাসি ভাষায় মখন তর্কযুদ্ধ চলেছে তখন আমার মনে পড়লো সম্ম্রতি পড়া একটি বইয়ের কথা । ফরাসি সভাতার আলোচনা প্রসঙ্গে মেথক মঙ্য্য করচ্নে,

পৃথিবীর সুসভ্য দেশওলি আইনের মাধ্য়ে সাদা－কাল্লো，পুরুষ ও নারী，কিংবা ধর্মীয়া বৈষম্য ক্রমশই কমিয়ে এনে সুসভা হবার চেষ্টা করছছ। ঠিক সেই সময় প্রত্যেক দেশের আইন নির্লজ্জভাবে বিদেশির প্রতি অনীश দেখাচ্ছে। বিজ্ঞান মানুষকে যত কাছে টনছছ，রাষ্ট্রীয় আইনকানুন তত বিভিন্ন দেশের মধ্যে দুরত্ত সৃষ্টি করতে উঠে－পড়ে লেগেছে। সার্বভৌমত্বের নামে এই সব পঁঁচিল তোলার সপক্ষে অনেক যুক্তি দেখানো হচ্ছে। কিন্তু যুক্তি যতই নিথ্তুত হোক，মোদ্দা ব্যাপারটা হলো，পরস্পরকে দুরে সরিয়ে রাথার কজে রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রায় সব দেশেই ওভারটাইম খাটছে।

জামাইবাবু অবশেষে সাফন্য অর্জন করেছেন। বাউল বাঙালি শ্যালকট্টেকে এ－यাত্রায় পার করালেন।

আমার কপালে পুলিশ দিদিমনি নেই। পুলিশদা আমাকে ডাকলেন－ড্রুত আমার পাসপোটে ঢোখ বুলিয়ে নিলেন，কলকাতার ফরাসি কন্নসালের ছপপারা ভিসাও দেথলেন। কয়েকবার বিদ্রে ভ্রমণ করে আমি জেনে গিয়েছি ভিসার রবার স্টাশ্প থাকলেই দেশে ুুকতে দেওয়া হবে এ্রুন্ত কোনও দিব্যি কাটা নেই। সবটটই নির্ভর করে এয়ারপো兀্টের পুলিশদার
 কथা ডুললাম না। বুক ফুলিয়ে，সম্ধিফ্রিন সंম্মতিপত্রটি বের করে দিলাম। x্পনসরশিপ পত্রটি পুলিশদাকে খুর্র করল⿰丬ো না। Cেশে ট্যুরিস্ট এলো অথচ কোন ফরেন এঅ্সচেঞ্জ আদায় ন। नूঃখ হয় বৈকি，আমি ইমিগ্রেশন পুলিশ হনে আমারও কষ্ট হতো।

পুলিশদা বিড়বিড় করলেন，চিঠিটা কয়েক মাস পুরনো হয়ে গিয়েছে। দোষটা आমারই，পুলিশদ।। সম্বিৎ চিঠি পাঠিয়ে টিকিট পাঠিয়ে অনেকবার তগগাদা fự়̦াছে। আমার গতর নড়েনি। গেঁতো বলতে পারো，কুঁড়ে বলতে পারো， গিঙাণ্ডে পৌঁছতে পারে না বলতে পারো। না বাবা，ইনডিসিশনের কথা তুলবো न।। ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধাত্ত নিতে না পারার অপরাধ্ধ ফরাসিরা একদিন এই শহরে নিজের রাজাকেই কোতল করেছিল।আবার সেই কোতলের দ্বিশতবার্ষিকী উৎসব চালিয়েছেছু দুনিয়ার নর্বত，যাতে দুনিয়ায় ফরাসির ইজ্জতের আচ ফিমিয়ে －॥ यায়। ঠিকমতন বিজ্ঞাপন করতে পারলে খুলোখুনি，মুখ্রু কাটাকাটিও দ্যুরিস্ট ঊারর্ষণ হয়ে ওঠে আমাদর এই বিশ শতাব্দীতে।

পুলিশদা অত্যল্ত বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইলেন，কী করা হবে？স্রেফ বলে lদলাম，রুজি－রোজগার ছাড়া সবই একদু－আধটু করা যেতে পারে। আপাতত
 ln！由न এবং বিদায় নেবার সময় বললেন，＂आমি জানি প্যারিস দেখলে ঢুমি

খুহ্মোত চাইবে না, মঁসিয়্য।"
আমি মিষ্টি হাসলাম। ফরাসির ভুবনবিদিত রসিকতার নমুনা পাওয়া গেলো। आমি এবার সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার দেশে একজন মুক্ত ভারতীয় নাগরিক। ফরাসি আইন অनूयाয়ী সাম্য আমার প্রাপ্য নয়, কিন্তু অবশ্যই মেত্রী প্রত্যাশী आমि।

প্রিয়জনদের অভ্যর্থনা করার জন্যে বহ মানুষ ইমিগ্রেশন কাউন্টারের বাইরে রেলিঙের ধারে ভিড় করে রয়েছেে। আমার চোখ বঁই-বঁই করে ঘুরছে সম্বিতের সন্ধানে। কিস্তু কোথয় সম্বিৎ? তার টিকিটি দেখা যাচ্ছে না।

সম্বিৎ তা হলে কি এলো না? বभ সম্মেলনে आমেরিকায় গিয়ে আমার ভয়্কর অভিজ্জত হয়েছিল। নিউইয়র্কের কেনেডি বিমানবন্দরে আনোয়ার করিম চৌেরুরি আসবার কথ্ৰ ছিল, আসেনি। ওহায়োর ক্রিভল্যাঙ্ড বিমানবন্দরে সণ্মেলনের কর্মকর্তাদের আসার কথা ছিল, কিস্তু কেউ ছিলেন না। পরে জানা গিত্যেছিল, দিনক্ষণ নিয়ে ভুন বোঝাবুঝি ছিল। কিষ্ুু এবারে তো তা হবার কথা নয়। সম্বিৎ তো ঢাকা বিমানবন্দরে® টেলিযোনে শামার খৌঁখবর নিয়েছে। जा হনে কী হতে পারে ? আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাব্কেক শ্থা শুনেছি বিমানে বনেই। তা হলে কি প্যারিসে দুর্থোগ নেমেছে?
 এચন কুড়ি ডলারে কী কী করা যাব্র ত্ত ভাবতে গিয়ে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলে।।

आমি দেখলাম, বাউল ছেন্লেটি একতারা হাতে আমার দিকে হাত নেড়ে তড়তড় করে মনের আনন্দে বেরিয়ে গেনো। আমার এখন কর্তব্য कী? ভয়ে ভীত হয়ো না মানব। মুখুজ্যের পো, ওঠো, জাগে।

পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা ভাবতে ওরু করার সময় এসেছে।
ডাক্তার সন্যাসসী মহারাজকে দুর থেকে দেখতে পাচ্ছি। আকাশপথে মহারাজ সস্নেহে তাঁর আশ্রমে যাবার নিমষ্ণ্রণ জানিয়েছিলেন। ভাবছি আপাতত ওঁরইই আশ্রয় ভিক্ষা করবো। সৌভাগ্যবশত আরও একজন ไৈরিকধারী সন্ন্যাসী ওঁকে নিতে এসেছ্নে। মিশনের কেন্দ্রটি যে শহর থেকে একদু দূরে তা আমার জনা হয়ে গিয়েছে। দমদমে আর একজন সন্ট্যাসী ওঁকে ঢুলে দিতে এসে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন পথে ওঁর দায়িত্ব নিতে। আমি বীরদর্পে সশ্মতি জানিয়েছিলাম। ডাক্তার মহারাজ সমস্ত পথে আমার কোনও সাহায্য নেননি, ওখ অনুরোধ করেছিলেন, ওঁর পাশের সিটে বসতে এবং সম্ভব হলে দেখঢে যাতে কোনও মহিলার সিট না পড়ে তার ঠিক পাশাপাশি। সে দায়িত্ব ঢাকায় প্নেন বদলের সময় সহজেই পালন করা গিক়েছিল। এখন আমার দায়দায়িত্ব না ওঁকে

निতে হয়। অথচ সন্নাসী মনুষ，আমি জানি ওঁর কাছেও মাত্র কুড়ি ডলার আছে। পয়সার দিকে নজর থাকলে চিকিৎসক বিদেশির পক্কে সন্ত্যাসী হওয়া সস্ভব হতো ना।

আমার অব্স্থ দেথে সন্ন্যাসী মহারাজ বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। বললেন， ＂সব কিছুই ভানর জনাই হয়। তা ছাড়া ইভ্ভিয়ানদের রক্তে কষ্ট সহিষ্ণুতা আছে， আাডডেঞ্পার আছে। না－হলে স্বামী বিবেকানन্দ কীভাবে আমেরিকায় পাড়ি দিয্যেছিনেন？ఆঁকে রিসিভ করার জন্যে মার্কিনদেশের জাহাজঘাটে কে এসেছিলেন？＂

কিষ্তু এখন তো এই সব দুঃসাহসের গল্প শোনার সময় নয়। এখন শরীরট৷ চাইছে গৃহকোণের আশ্রয়।

ঠিক সেই সময়ে মনে হলো এক সুসজ্জিত ফরাসি সুন্দরী আমার দিকে মধূদূষ্টি হানছে। দীর্ঘদেহিনী এই সুন্দরী কোন দুঃचে আমার সম্বক্ধে আথ্রইী হতে গাবে ？এসব হয়ে থাকে আষাঢ় সিনেমা স্টেরিতে। স্রেফ এক পলকের দেখায় অভাবিত বষ্কুप্র এবং অপ্রত্যাশিত আশ্রয়। দীর্ঘ ট্রেন্যুার্রায় অবশ্য অনেক সময়
 fববেকানन্দ সবিশেষ উপকৃত হয়েছিলেনে আমি কস্মিনকালে কোনও

 जই দিবাস্বপ্ন（স্যরি，সাদ্ধ্రস্বপ্দা দিখছি এক ফরাসি তরুনী আমার দিকেই जाकाচ⿸厂万，

ফরাসি তরুনী যা করলো তাতে আমার মাথা আরও ঘুরতে লাগলো। একমু «গিয়ে এসে মিষ্টি বাংলায় সুতনুকা বললো，＂নমস্কার। আমি একজন ফরাসি ！．ময়ে। आপনি কি লেখক শংকর？＂

গায়ে চিমটি কাটলাম।এ কি মায়া ？না মতিज্রম। প্রবল আনন্দে আমি বললাম， ＂जমি ভাবতে পারছি না। आপনি দেবীর মতন আমার সামনে হাজির হয়েছেন।＂

মেয়েটি হঠাৎ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকচ্ছে। আশঙ্কা হচ্ছে আমার কোন か্থাই তর মগজে প্রবেশ করছে না।

আমি এবার ওुদ্ব বাংলায় জিজ্sেস করলাম，＂আপনার পরিচয় ？＂
এবারে আরও জটিলতা！খাtি ফরাসিতে মেয়েটি কী সব বলে গেলো যা পামার বুদ্দির আগোচর। এবার ফরাসি সুন্দরীর एँশ হলো ফরাসির ‘য’ অক্ষর －৷｜মার কাছে গোমাংসবৎ। বেশ লজ্জা পেয়ে গিয়েছে ফরাসি ললনা। সে ｜．4পস্ট্টিকে－রাঙা ঠোটট দু’টি বিকশিত করলো，দ্তকৌুমুদী ঝক্রক করে উঠলো। （1．）গ দু＇টিও বিস্ফারিত হলো। এবার ইংরিজীত সে বললো，＂সঁসিয়ে，আমার

বাংলার ভাঔার শুন্য হয়ে গিয়েছে, আমি তোমার কোনও কথা বুঝতে পারছি না। তবে আমি তোমার উপন্যাসের কমলা বউদি এবং সোমনাথ ব্যানার্জির কথা জানি। তোমার ‘জন-অরণ্য’র ব্যাপারটা আমার জানা আছে।"

এখন এই অবস্থায় কে সাহিত্য আলোচনায় লিপ্তু হতে চায়? ওদিকে স্বামীজিও আমাকে দৃর থেকে ডাকছেন। এই পরিস্থিতির নাম করা যেতে পারে সন্ন্যাসী ও সুন্দরী। आমি কার ওপর নির্ভর করবো তা মুহ্ত্রের মধ্টে স্থির না করনে দু'জনেইই হাতছাড়া হতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমি অথৈ জলে।

যে-মেয়ে একদু আগে চমৎকার বাংলা বললো, সে কেন আর বাংলা ভাষার ঝককি নিতে চাইছে না ? ব্যাপারটা বেশ ঘোলাটে হয়ে উঠছ్, অথবা জৌশ্রমণে সাধারণত বে বুদ্ধিবৈকল্য ঘটে থাকে আমি তার বলি হয়েছি। আমার ৬পস্থিতবুদ্ধির ইঞ্রিন সম্পুর্র বিকল।

মেশ্যেটি বোধ২য় আরও নাটকীয় অভিনয়ের জন্যে ট্রেনিংপ্রাপ্তা হয়েছিল। কারণ সরলা বঙ্গবালিকার মতন সে এবার স্বীকার করলো, "মঁসিয়ে, आমি অনেক কষ্টে, অनেক রিহার্সন দিয়ে ওই বাংলা কथাতজ্নো আয়ত করেছি। মঁসিয়ে সেনতপ্তার অফিসে কাজ করে আমাদের সবাপ্জুআারও বাংলা শেখার ইচ্ছা


 বিজনেসের তাগিদে হাওড়া-ক্র্য়্দির এই অভাজনকে অভর্থনা জানাতে এয়ারপোর্డে ঊপস্থিত থাকতে পারেননি।

আমার মনোভাব বুঝে হাঁহা করে উঠলো ফরাসি তর্রনী। "আমরা এদেশে সারপ্রাইজে বিশ্ধাস করি। তোমকে কী ভাবে অভর্থনা জানানো হবে সে নিয়ে এক সপ্তাহ ধরে আমাদের অফিসে ঘন-ঘন মিটিং চলেছে। এই দেথো না, স্মূডিওতে তোমার জন্যে বিশেষ বোর্ড তৈরি করা হয়েছে।"

এবার মহিলার হাতে সুদুশ্য একটি প্ধাকার্ড নজরে পড়লো, যেখানে ইংরিজীত লেখা আছে ; মঁসিয়ে শংকর, কমলা বউদি সোমনাথের জন্যে চা তৈরি করে অপেক্ষা করজ্ছে।

ফরাসি সুন্দরী এবার কী এক ইপ্গিত করলেন, এবং হঠাৎ ম্যাজিকের মতন সম্বিৎ ও তার স্ত্রী কাকলিকে পাদ্রদীপপর সামনে দেখা গেলো। আমি সম্বিতের বাবা ও মাকেও এবার দেখতে পেলাম। ওনেছিলাম, এ্রঁরাও অনাবাসী ভারতীয় হয়ে ইদানিং প্যারিসপ্রবাসী হয়েছেন।

সম্বিতের বাবা বললেন, "দেখুন না ওদের দুষ্้ুমি। আমি বলেছিলাম, একটা মানুষ কত দুর থেকে জুলেপুড়ে আসছ্নে, তাঁর সজ্গে রসিকতা কোরো না।

ওনলো না। ওর অফিসের কর্মীরাও বনলো，অমন একজন লোক আসছেন，তাঁর জন্যে একাু বিশেষ ব্যবস্থ করতেই হবে।＂

ফরাসি সুন্দরীও এতোক্ষণে হাসিতে যোগ দিয়েছে，সেই সজ্গে সম্বিতের ছেলে সৈকত，যে এখন হাইস্কুলে পড়ছে।

शালে পানি পেক়ে আমার বাঙালি বিক্রম এবার ফিরে আসছে। সদপ্পে চারদিকে জমিদারি স্টাইলে তাকিশ্যে নিচ্ছি। আমার তল্পিতল্्া অনা মানুষ বহন করুক। কয়েকজন সায়েব－মেম আমার দিকে আড়েোথে তাকির্েে দেখছে। বুঝছে কোনও একজন কেষ্টবিট্ট্ নিশ্চয়ই ফরাসি ভূমিতে পদার্পণ করেছেন এবং ভক্তপরিবৃত অবস্থায় বিমানবন্দর পরিত্যাগ করচ্নে। অষু গলায় একটা মস্ত গौদাফুলের মালা থাকলে আমার রাজকীয় ভাবটা পরিপৃর্ণ হতো।


সম্বিতের বসবাস প্যারিসের অভিজ্যধ্ধ্যঞ্চলে। কলকাতা দিপ্সি বোম্বাইতে ৯ে যত নতুন ফ্য্যাটে বসবাস কব্বে অর তত বাহাদুরি। প্যারিস একেবারে
小ধ্যে প্যারিই বোধহয় একমা্র শহর বেখানে আকাশুন্বী স্কাই ক্ক্রাপারের বর্বরত মেনে নেওয়া হয়নি। ফরাসি এখনও কংক্রিটের ফ্য্যাট্বাড়িকে বস্তিবাড়ি গলে মনে করে－বম্বেতে বসবাস করে জাত－ফরাসি কখনও সুখ পাবে না। ফরাসির বাড়িগুলে। বাইরে থেকে সেকেলে হয়ে রয়েছে，কিষ্ত যত পুরনো তত भানদান। ফরাসির আধুনিকতা অন্দরমহলে，বহিরগ সে－ইতিহাসকে সম্মান করে b／नছ下।

প্যারিসে যেসব পুরনো বাড়ি জাঁকির্যে বসে আছে，অন্য যে কোনও শহরে খ্পপার্টি ডেোনপাররা সেসব কোনকালে বুলডোজারে ऊঁড়়িয়ে ফেলতো। প্রারিসে কিষ্ত তা আদো সজ্তব নয়－ইতিহাসের গায়ে কেউ আঁচড়টি পর্য্ত ஈাট্লে ফরাসসি সরকার তার ওপর নিষ্ঠুরভাবে াঁাপিয়ে পড়বে।

সম্বিতের বাড়িটা বোম্বাই এবং দিপ্পির পরিমপে তাই এবুু নিরেস，অনকটা ালকাতার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ－এর বাড়ির মতন। কিষ্ুু ফ্রাসি পরিমাপে ،户ইযানে বসবাসই সাফ্যে্যের চুড়ান্ত নিদর্শন। রাস্তার নামকরণেও প্যারিস প্পেনাহীন। গত এক হাজার বছরে মানুষের ইতিহাসের প্রায় সমঙ্ত কেষ্টবিষ্টুর

নাম প্যারিসের স্ট্রি--ডিরেকটরিতে ঢুকে গিক্যেছে। সধধুসন্ড থেকে রাজা মহারাজা জেনারেল সাহিতিকি শিক্পী সবাই স্বীকৃতি পেয়ে গিত্যেছেন, আমাদের মহাত্যা গান্ধী পর্যত্ত। সম্বিe যে রাস্তাট্তে থাকে তার নাম হয়েছে এক ফরাসি স্বদেশপ্রেমীর নামে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মানের সঙ্গে লড়ে অসাধারণ বীরত্ত ও ত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন এই মনুষটি।

সম্বিতের বাড়ির লিফ্ট রীতিমত পুরোনো-অনেকটা কলকাতায় রাজভবনের ঐতিহাসিক লিফটের মতন। এই লিফটের খনদান আছে ফরাসির কাছ, গতি যত শ্নথ ইজ্জত তত বেশি! এই নিফট একটু মেজাজিও বটে। নতুন অতিথিকে দেথে বৌৃহয় তেমন সজ্তুষ্ট হলো না, কিছুতেই গতর নেড়ে উ১তে চইললো না। অনেক সাধ্যসাধনা করে বোতাম টিপপ যখন ফরাসি লিফটের সহযোগিত পাওয়া গেলো না তখন সিঁড়ি ভঙঙতে ওুরু করেছি। অমনি ফরাসি निফট্ট সচল হয়ে প্রমাণ করলো লিফটটের শরীর ঠিক আহে, আপত্তি কেবল যাত্রীতে। এবার সম্বিতের বাবা লিফটটটকে আবার নামিয়ে এনে আমাকে ফিরে আসতে আহান করলেন। আমিও বোকার মতন ফিরে এলাম। আমাকে দেথে

 ডউউটিতে মনঃসংযোগ করলো।

অন্দরমহলে ঢুকে মনে হলো না লিঙ্গঁশ এসেছি। ঠিক যেন হাওড়াতেই বসে आছি।

সম্বিতের বৈঠঠথানা ঘর্রে এখন শহিদনগর এবং হাওড়া-শিবপুরের মহামিলন। বাইরে বোধহয় বৃষ্টি নেমেছে, কিষ্ুু আমরা বিচলিত নই-বে বৃষ্টি আমরা শহিদনগর, নৈহাঢি, কাসুল্দিয়া ও শিবপুরে দেখেছি সেই বৃষিই প্যারিসে তার গঁয়ের লোকদের দেখতে এসেছে। বৃষ্টির অনেক সুবিধে, পাসপপার্ট লাগে না, ভিসা লাগে না, স্পন্সর লাগে না, এরোপ্রেনের টিকিট লাগে না, ইমিগ্রেশন পুলিশের রবার স্টাম্প লাগে না-দুনিয়ার সর্ব্র তার অবাধগতি। একদিন সমস্ত মানবসমাজ হয়তো একই স্বধীীনত পাবে-বিষ্ঞান ও ভাগ্যনক্মীীর আশীর্বাদদ সমস্ত দূরד্ৰ ঘুচে যাবে।

সম্বিতের বাবার দিকে আমি তাকাচ্ছি, এই ভদ্রলোককে আমার কখনও দেখা হয়নি। ওધূ ওনেছি রাজনীতির তগিদে জেলে আনাগোনা করতে করতেই জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ ব্যয় করেছ্নে, সংসারে থেকেও অনেকটা সন্নাসীর মতন অবস্থান। অথচ এই লোকই একদিন প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন অপৌক্ষকৃত সচ্ছন এক পরিবারের বিদুষী মহিনাকে, যিনি হাসিমুখে পরিবারের সব দায়িি্ব মাথায় ডুলে নিয়ে দেবী দশভুজার মতন দারিদ্রদ্রপী মহিষাসুরের সন্গে সংগ্রাম

করেছেন্ন। সেই সংসারে ও氏ু স্বামী ও সস্তান ছিল না，ছিল শাঙড়ির এবং স্বামীর কিছু आষ্ষীয়স্বজন। দীর্ঘ এই সংসার প্রায়ই বাঙালির সংসারে ব্যর্থত ডেকে আনে，পরিণতিট যে বিয়োগাস্ত হবে তা ধরেই নেওয়া হয়। তাই আমদের সাহিত্যে，আমাদের নাটকে，আমাদের চলচ্চিত্রের প্রায়－সব পরিণতিই বিয়োগান্ত।

কিদ্টু আমার চোখের সামনে ব্যতিক্রুম দেখতে পাচ্ছি। এই ঢো প্যারিসের অভিজাত অঞ্চনে একটি সুখী，সফলন，সার্থক রিফিউজি পরিবার। সম্বিতের বাবা প্যারিসে এসেছিলেন，চোখের চিকিৎসা করাতে। চিকিৎসাবিষ্ঞানে ফরাসিরা যে সম্প্রতি অভাবনীয় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছে তা আমাদের কানে এখনও প্পাঁয়নি। সারা ইউরোপে ফরাসি ডাক্কেরের এখন প্রবল প্রতিপত্তি। সম্বিতের বাবা বললেন，＂চোখটা যে ফিরে পাবো ভাবতে পারিনি। বিষ্গানের কী অভাবনীয় অগ্রগতি। আমার অপারেশন হলো অথচ রোগীর শরীরে ডাক্তার ছুরি বসানো না। কাটাকুটি তো দুরের কथা，আমাকে স্পর্শ পর্যত্ত করনেন না সার্জেন। যc্তের মাধ্যমে লেজার রশ্মি পাঠিয়ে কয়েক মুহুর্ত্রে অপারেশেন লেষ হলো，আমি মষ্ত্রবলে দৃষ্বিশক্তি ফিরে পেলাম। এবার আমি ঘর্র্রেখা হতে চাই।＂

সম্বিতের বাবা আরও বললেন，＂আপনাপ্রQামাদের দেশের মানুষকে
 মানুষের মুক্তি ধর্ম নয়，রাজনীতিতে ঞ্র বিজ্ঞানে，প্রयूক্তিতে। জাতির সমস্ত
 इয় তা হলে হয়তে আমদেমু ারিদ্ঘ घুচবে，আমাদের কষ্ট কমবে এবং স্বভাবতই বহ মানুষ তার মনু্যাত্ব ফিরে পাবে। বিষ্ঞান এই যুপে মানুষকে যা দিতে পারে আর কেউ পারে না। মনুষ যত বিপন্ন যত দরিদ্র তত প্রয়োজন বিজ্ঞানের মঙ্ত্রকে। বিজ্ঞা এথন আর ধনী দেশের ক্রীতদাস নয়，সমগ্র यানবসমাজের জীবন দেবত।।

সম্বিতের মায়ের দিকে তাকালাম। কে বলবে এই মানুষটি প্রায় চার দশক পরে নিজেকে সমস্ত সুষ থেকে বধ্চিত রেেখে সংসারের জন্যে ভাগ্যলক্ষ্মীর巾পাভিষ্ণ করে এসেছেন ？এই জননীই তো বসজননী，এর প্রতিমা গড়েই তো প্র্জা করা হয় মন্দিরে－মন্দিরে। এই মায়ের সন্গে ইতিপৃর্বে আমার ফোনে কথ্থা शत়़ছ，পত্রালাপ হয়েছে，কিষ্তু চাক্কুষ দেখা হয়নি।

সম্বিতের মা ইতিমধ্যেই ফরাসি ভাষা আয়ত্ত করে নিত্রেছেন। বললেন， ＂চমеকার মননম এরা। এদের আপন করে নিতে তোমারও কোনও কষ্ট হবে －サ，বাব।। এদেরও দूঃখ আছে，এদেরও অনেক কষ্ঠ আছে বেমন আছে «হিদনগরে，নৈনহাট্টি। আমি তো দেশের সক্গে কোনও তফাত দেখলাম না। ル।মাকে বাবা，একবার এ－পাড়ায় ফুলওয়ানার সঙ্গে দেখা কনতে যেতে হবে। －：ৃ৫আ ভ্রমণ（২）—২৫

আমার সক্xে থুব ভাব হয়ে গিয়িছ，কত রক্মের গক্⿱宀তজব হতো। আমকে নেম丬্তন্ন করেছে কফি খেতে। আমরা তো কাল চলে যাচ্ছি।＂

আমি বললাম，＂আপনি কি এ－দেশেই বসবাস করবেন？＂
হাসলেন সম্বিতের মা।＂আমার বউমা তো তাই চাইছে। এদেশে দীর্ঘদিন থাকার অনুমতিও রয়েছে। কিষ্ু আমি বাবা ঠিক বুবে উঠতে পারি না＂＂

শুনলাম，শিক্ষিকা জীবন থেকে সম্বিতের মা সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। এবার তিনি নৈহাটি থেকে কিছू পেনসন পরেে।＇সম্বিৎ আমাদের কোনও অভাব রাখেনি। তবু স্কুল－টিচারের পেনসননা বেশ ভাল লাগে। আমি কয়েক হাজার টাক্ প্রভিডেন্ট ফাভুও পেল্যেছি। একটা ব্যাক্ক জমা দিয়েছি，সপ্নিৎকে নমিনি করেফি，ওকে কাগজগুলো দেখাতে গোলাম ও নজরই দিলো না।＂মা বোধ হয় ঘেয়াল করতে পারজেন না，তাঁর ছেলে（গহনা বিক্রি করে যাকে তিনি প্যারিসে পাঠিয়েহিলেন）সে এখন সফ্ন অনাবাসী－সে এখন জার্মান গাড়িতে ঘুরে বেড়ায়，তার প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে বए বিদেশি চাকরি করে।

সম্বিe এই সাফল্যকে অতস্ত হাল্কাতাবে নিতে স্র্থ হয়েছে，যা প্রায়ই সম্ভব
 পরিচিত্জনদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দার্যে আর্থিক বৈষম্য এবং কাজের
 কর্তব্যবোধ অবশ্য সজাগ থাকে，অতীতের প্রিয়জনদের জন্য आর্থিক
 इয় সেখান সম্পর্কের উষ্ণত থীকে না। আমি দেথ্থছি অনেক সময় এর থেকে নতুন সমস্যার উস্টব হয়। অতীতের প্রিয়জজনরা প্রায়ই কড়ি দিয়ে কেনা হতে ভালবাদেন না，তাঁদের সফ্ল থ্রিয়জনদের কাছ থেকে আরও কিছু প্রত্যাশা করেন।

সম্বিৎ সেদিক দিয়ে অয্রুত এক ব্যত্ক্র্ম। কারণ ইউরোপ আমেরিকার বাঘা－ বাঘা বিজনেস এগজিকিউট্ডির সন্গে মার্কেটিং সম্পর্কে জটিলতম আলাপ－ আলোচনায় জয়ী হয়েও সে নিজের বাড়িতে শহিদনগরের মানসিকতায় ফিরে যেতে ভালবাসে। প্রতিদিনের এই ঘরে ফেরাইফুই ওর বিলাসিত।। সেই সময় তার জীবনের সবচেয়ে বড় নায়িকা তার নব্বুই বছরের ঠাকুমা，বহ কষ্ট ৫ বश্ শোক সহ্য করে যিনি শহিদনগরের কল্লোনিতে এখনও বসবাস করেন। সষ্বিতের আরেক হিরোইন অবশাই তার মা，তিনি তার বাষ্ধবীও বটে। দু＇জনের মধ্যে গক্রতজব মন দিয়ে শোনার মতন। আশ্রীয়দের দৈনন্দিন vবরাখবর সং্রহ করে， এ্রঁদের সঙ্গে जাবের আদানপ্রদান করে সে সুখ পায়। সম্বিৎ বলে，এর মধ্যে কোনও মহহ্ধ নেই। जার সৃ死শীলতার পক্ষে এই নাড়ির টান বিশশয প্রয়োজনীয়।

নিজের শিকড়কে সম্পুর্ণ অবজ্ঞ করে বিদেশে কোনও ক্রিহ্যেটিভ কাজ করা যায় না। নিজের জন্মপত স্বাত্্য়কে বিসর্জন দিয়েও বিদেশের বৈশিষ্ট্যকে যে হজম করতে পারে তারই বিজয়ী হবার সস্ভাবনা আজকের ডিজাইনিং রগমঞ্চে। শে দু’একজন জাপানি প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন টাঁদের সাফল্যের রহস্য ওইখানই। একই পথ অনুসরণ করেছিলেন একালের সবচেয়ে বিখ্যাত ডিজাইনিং তুরু রেমল্ড লুই যিনি ফরাসি দেশ ত্যাগ করে মার্কিন প্রবাসী হয়েও তার ফরাসিস্ব বিসর্জন দেননি। একজন প্রবাসীর চোেই তিনি নতুন বিম্পের শিল্পকে ফরাসি সৌন্দর্সুষমায় ভরে তুলতে চেট্টা করেছিলেন।

শহিদনগর কলোনির সেনগুলু পরিবারকে কার্পটটে মোড়া প্যারিসের শীততাপনিয়ী্রিত ড্রয়িংরুমে বসিয়ে আমি স্নানপর্বট্ট সেরে নিতে চললাম। সেকালের বড়লোকদের বাড়ি, কিষ্তু পরিকল্পনা দেখলেই বোঝা যায় ফরাসিরা বাঙালির মতনই কখনও কলঘরের দিকে নজর দেয়নি। অনেক ফরাসি বাড়িতে তো বাথরুমের ব্যবস্থাই ছিন না। স্নানের ব্যাপারে যে দেশের যত অনীহা সে দেশের পারযিউমারি ব্যবসা তত রমরমা। আরও প্পক্টা বৈশিষ্ট্য দেখা গেলো, ফরাসি এখনও সাবেকি বাঙালির মতন স্নানঘরে, ধ্রেঁটয়েেটের একীকরণ পছছ্দ


 সেদিনও ইউরোপীয়রের বিশ্পাস্টুন্রে রোজ স্নান করলে কঠিন ব্যামো অনিববার্। এােন সায়েবকেে পরিচ্ছন্নতার প্রথম বাণী শোনালো ভারতবর্ষ। নেপোলিয়ান বিজয়ী ডিউক অగ ওয়েনিংটন নিতসস্নানের স্বভাবটি ভারতবর্ষ থেকে ইংলড্ডে নিয়ে যান এবং পে: যান থেকে তা ইউরোপের অন্যত ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপের সাবান কোম্পানিজলোর ভারতবর্ষ্বের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকার যথেষ্ট কারণ গয়়̦ে।

স্नান সেরে শরীর ঠাওা করে পিত্ত প্রশমনের জন্য চা সহযোগে কিছ্ম জলযোগ ャ:না গেলো। সম্বিতের মা বললে, "আমার বউমা কীরকম ওয়ার্ল্ড ক্লাশ রাঁধুনি ৩র প্রমাণ তুমি পাবে। ফান্স এবং ইভ্যিয়া যদি কোথাও সমান সম্মানে মুখোমুখি ? ়ত পারে তা হলো কাকলির রান্নাঘরে।"

আমি বললাম, "পৃথিবীর ইতিহাসে বার-বার প্রমাণিত হয়েছে যে সংহতির স্লুনা হতে পারে কেবলমাত্র রান্নাঘরে (এবং বেডরুম্ম!)। থেলার মাঠে, গলসভায়, সেমিনারে ওসব কাজ হয় না মোটেই। বরং প্রতিযোগিতার গরমে খ্যায়ই দূর্ব বাড়তে থাকে। রসনাই মানুষের হুদয়ে পৌছছনোর সহজতম পথ।"

স্ব্বিতের বাবা তাঁর অবরদথল কলোনির স্মৃতি এখনও ভুলতে পারেননি।

প্যারিসে বসেও তিনি দুঃv করলেন, লেডি মাউন্টব্যাটেটের প্রভাবে জওহরলাল নেহরু বাংলা ভাগ করে দিলেন, গণভোটের ব্যবস্থ। নিলেন না। তাঁর ধারণা ব্রিটিশ ইড্ডিয়া এখনও প্রবহমান রয়েছে, নতুন ভারত এখনও জন্মায়নি। স্বাধীনতার স্বাদ কেবল রাজধানীর কর্তাব্যক্তিরা পেয়েছে, ভারতের জনগণ এখনও সেই অভিজ্জতা থেকে বধ্চিত।

সম্বিতের বাবা বললেন, "এখানকার কাগজওলো মন দিয়ে পড়বেন, অন্তত ইংরিজী ফিনানসসিয়াল টাইমস। এথন ইংনভ ও ফরাসিদের মধ্যে অঘোষিত এক যুদ্ধ চলেছে, এর নাম ভেড়ার যুদ্ধ, ল্যাম্ব ওয়্যার।"

এখনকার ভয়করতম যুদ্ধతুলো আর রণক্ষেত্রে হয় না প্রায় সবই বাজারের যুদ্ধ। কে কোন দেশকে কী মাল গছদে তার সগ্গাম। যেমন ইংলড ফান্সকে ভেড়। পাচাচ্ছে সস্ডায়। ফরাসি চাষা প্রতিত্যোগিতায় পেরে উঠছে না, তাই মেজাজ স্বভাবতই সপ্তমে উঠেছে। ভেড়ার গাড়িতে তারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কয়েকক শ’’ ভেড়া গাড়ির মধ্যে জ্যাস্ত রোস্ট হয়েছে। ইংরেজও ভেড়ার এই অনাদর সহ্য করবে না। তারা ভাবছে সুপারমার্কটে ফরাসি জিনিস বর্জন করবে কি না। স্বদেশি যুগে ইন্ডিয়ানের বিদেশি <্ঞেঁ নীতি এখন দুনিয়ার দৃষ্ঠি আকর্ষণ করেছে।


 এবং ফন পর্যণ্ত আসছে প্যারিসের বাজারে। অনুপস্ছিত কেবন ইভ্ডিয়া। কারণ को जा आমি জানি না।"

সম্বিতের বাবা বললেন, "অনেক যুদ্ধ এবং লোকক্ষয়ের পর ইউরোপের চৈতন্যোদয় হয়েছে। সার্বভৌমড্ব রক্ষ করে কীভাবে মিনেমিশে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায় তা এরা অন্নেক মাथা খাট্য়ে বের করে ফেলেছে। এদের জয় অবশ্যঙ্ভাবী, এরা ভবিষ্যৎকে নিজের পকেটে পুরে ফেলেছে। ভেড়ার যুদ্ধেরও এবটা মিটমাট হয়ে যা.ব।"

आমি বলनাম, "আমরাও তো প্ন্যানিং করছি দেশের উন্নতির জন্যে।"
সম্বিতের বাবা উত্তর দিলেন, "কিছু মনে করবেন না, ছোট মুখে বড় কথা। আমাদের দেশের প্ৰ্যানিং হলো গোবি মরুভুমিতে কয়েক ঘটি জল ঢলার প্রচেষ্টা- যত টাকা ঢালা প্রয়োজন তার সহস্রাংশের একাংশও আমরাও নিয়োগ করছি না। আর একটা চিক্তার কারণ, পরিকল্পিত অর্থনীতিতে মনুযের বিশ্পস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে দুনিয়ার লোকের ধারণা হতে চলেছে, প্ব্যানিং ইকনমি মাত্রই বোধহয় বোগাস ইকনমি।"

আরও কথা হতো কিস্তু সম্বিতের স্নেহপ্রবণ মা বললেন，＂তোমার একুু বিশ্রাম প্রয়োজন। আমরা বুড়োবুড়িরা তো আগামীকালই কলকাতায় ফিরে यাচ্ছি，पুমি যখন এদেশ দেখে কলকাতায় আসবে তখন কथা হবে।＂

বিশ্রামের প্তস্তাবটা মন্দ লাগছিল না। অনেক পথ তো পেরিয়ে আসা গিয়েছে। আমার হাতের ঘড়িতে ভারতীয় সময় অনুযায়ী এখন মধ্যরজনী সুতরাং এবদু निদ্রাসুখ মन्দ को？

কিষ্তু আমার দিকে তাকিয়ে গৃহকর্ত্রী কাকলি একু মুচকি হাসলো। এই म্নেহময়ী শে আমার প্রতি বিজূপ হতে পারে তা আমার কল্পনাতীত। সে সোজাসুজি জানিয়ে দিলো，＂বে－লোকের পাধ্ধায় আপনি পড়েছ্নে তাতে অনেক কষ্টই পাবেন। আপনার রাতের ঘুম পর্যশ্ত কেড়ে নেবে।＂
＂मानে？＂
সম্বিতের গৃহিণী বনলো，＂সম্বিতের কোনও নজর থাকে না ঘড়ির দিকে। সারা দিন অফিসের কাজ করবে তারপর সন্ধেবেলায় আপনাকে প্যারিস দ্দখাোর নাম করে নিজে প্যারিস দেখতে বেরুব্রে তারপর ভোরবেলায় ঘুম ৷．থকে উঠে অফিসের কাজকর্ম ওরু করে দেব্ধে

সম্বিৎ বলনো，＂প্যারিসের স্বভাবই প্তুঁদুনিয়ার মানুম্েের চোখের ঘুম ককড়ে নেবার জনৌই তো প্যারিসের ক্রু⿰亻寸 হয়েছে।＂

কাকলি সস্নেহে বললো，＂আপক্রা ব্যুবলে দিচ্ছি，আপনি নিজের মতন চলতে －．

সম্বিৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো，＂প্রথম দিনেই এই সময় ঘুম্মোত গেলে প্যারিসের অপমান। আমরা দুজন এখনই এক্মু বেরুবো। প্যারিসের সজ্গ ‘শবপুরের শুভদৃষ্টিটা আজই সেরে ফেলা দরকার।＂

সম্বিতের বাবা ও মা দু＇জনেই মৃদু হাসলেন।＂আমরা বুড়োবুড়ি ভাতডাল （．অশ্রে একদু গড়িয়ে নেবো। কাল আমাদের জন্যে রয়েছে দীর্ঘ বিমানভ্রমণ।＂

সম্বিৎ এবার গৃহিণীকে তাগাদা দিলো，＂দেরি কোরো না，খেতে দাও। অমরাই পৃথিবীর একমাত্র বোকা যারা ঘরের খেয়ে প্যারিসের দোকান দেখতে ।－1ヵ何।＂

অবাক কা৩। আমার সাতান্ন বহরের পুরন্নে হাড়ে বৌবনের হাওয়া ৷．ศগেছে। জেট্্লাভ্তি ডোন্টকেয়ার করে আমি এখনই সম্বিতের সজ্গে ঘুরে （．1ড়তত প্রস্তত।


পৃথিবীতে যত আতহ নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হউক বাঙালির নাম। যে প্যারিস আমাদের আশ্রয় ও প্রশ্রশ্য দিয়েছে তই দেখতে বেরিয়ে পড়েছি।

কোথায় যেন পড়েছিলাম, গ্রাম দেখতে হয় দিনে আর শহর দেখতে হয় রেতে। সুর্य না ডূবলে শহরের প্রকৃত চেকনাই বেরোয় না।

শহিদনগর ও হাওড়া বে-বাহনটিকে ভর করেছে তার নাম মার্সেডিজ বেন্জ, সমস্ত দুনিয়ার সম্মানিত জার্মন গাড়ি। অমন যে ফরাসি, যার জার্মান বিরক্তি ভূবনবিদিত, সেও তার তার রাজপথে মার্সেডিজকে খাতির করে। সম্বিৎ রসিকতা করলো, "শহিদনগরে জন্যালে কী হয়, নজরটা ছিল খানদানি, তাই
 মার্সেডিজ।" যতদিন মার্সেডিজ কেনবার মতন্ৰ্জ্মি্থ্য না হয়েছে সম্বিৎ ততদিন গাড়ির মালিক হয়নি।

শিবরাম চক্রবর্তীর দুই অবিশ্মরণীীসির চরিত্র ছিল-হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন।
 পড়েছিন। আমার মনে হলো র্রিইদনগর ও হাওড়ার হর্ষবর্ধন-গোার্ধন জুটি প্যারিস দেখতে বেরিয়েছে। কিত্ট সে কথা বনবার ঊপায় নেই, কারণ সপ্বিৎ প্যারিস শহরটাকে তার হাতের চেটোর মত্ন চেটে। প্যারিসের রাজপথ ধরে সে নির্ভাবনায় এবং অতান্ত নিপুণভাবে গাড়ি চালাচ্ছে। যেতে-যেতে সে ধারাবিবরগী দিচ্ছে। কয়েক ডজন ফরাসি নাম আমার কন্েে ধাক্সা দিয়ে সরে গেলো। এই শহরকে আজ ওখু চোখের-দেখা দেখা, এর অন্তরে এখনি প্রবেশ করা যাবে না। সম্বিৎ বললো, "সারা জীবন থাকলেও প্যারিসকে ঠিক চেনা যায় ना!"

চেনা আলোকমালায় যে প্যারিস আমরা দেখছি সেখান্ন এই মুহ্তে হাজারহাজার ট্যুরিস্টের ভিড়। আমেরিকান, ইংরেজ, জর্মান সবাই ফরাসিদের নিদ্দে করবে কিষ্ঠ প্যারিসে না এসে পারবে না। তাই এই নগরীতে কত যে হোটেল আছে তা কেউ আাে না।

সম্বিৎ বললো, "বাড়িতে অন্েক বই আজ్, পড়ে নেবেন। সেই সণ্তুশ শতাব্দীর ওরু থেকে প্রায় চারশ বছ্র প্যারিস দুনিয়ার রাজধানী হয়ে বসে আছে।

এখনে প্রতি পদ্র－পদে ইতিহাসের সজ্গে গা ঝেঁসাযেঁসি হবে আপনার। প্যারিসের ‘কতি করতেও যারা আসে তারাও এই শহরের মোহিনীময়ার প্রেমে পড়ে যায়।＂

অমি ইতিমধ্যেই কিছু বই হজম করেছি। বিশেষ করে ইংরেজ ও आমেরিকানদের লেখা যঁাদের ফরাiি গ্রীতি সন্দেহজনক। আমি বললাম， ＂জানো，সিভিলাইজ্জেশন শদ্দটির উৎপত্তি এই ফর্রাসি দেশে। আদিতে এর নাকি অর্থ ছিল বর্বনতা থেকে বেরিয়ে আসা，আরেের সঙে পরিচিত হওয়া এবং घनूষ্যড্বে উन्नोত হওয়া।＂

ভিকটর হগো তারই রেশ ধরে বলেছিলেন，＂＂ßান্স তুমি না থাকলে পৃথিবী ভীষণ नিঃসझ হয়ে পড়বে।＂আমার হঠাৎ মনে হলো এই কথা তো আমাদের जারতবর্ষ সম্বন্ধেও খাটে। আমদের এক বাঙালির পো তো বিদেশে বসেই গ্যাষণা করেছিলেন，ইল্ডিয়া না ধাঁচলে কে বাচচেে？ইল্ভিয়া বেঁচে থাকলে কে মরবে ？এখন অবশ্য দুনিয়ার লোক এ－কথা আর বিশ্বাস করবে না। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ছড়া আর কোনও ব্যাপারেই একালের ভারতবর্ষ কোনও বিশেষত্ব দেখাতে পারেনি। দুনিয়ার প্রতি ছ＇জন মনুবের একজন ভাব্রহীয়，তবু ভারত－সত্যতার小র্মবাণী পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।



 4\} গল বললেন, "乡্যাপই হলো পৃথিবীর আলো। পৃথিবীত এমন জায়গা নেই
 গার বক্ত্য্য শোনবার জন্যে। ফ্রান হওয়াটাই মন্ত এক দায়িড্বের ব্যাপার।＂

ইংরেজ সায়েবদের দूঃখ，দ্য গ্যল তাঁর জাতভাইদের মাথা গরম করে গগয়েছেন চিরতরে। তিনি বলেছেন，ফরাসিরা সবচেফ়ে বুদ্ধিমান，সবচেয়ে夕মপর্টাট। এই রকম একটা ভুল ধারণা কেনোসময় বাঙালিদের মধ্যেও দুকে \｛গায়েছিল।

গাড়ি চালাতে－চালাতে সম্ধিৎ বনলো，＂দ；গল নিজের জাত সম্বন্ধে আড়ালে川। বলতেন তাও ইদানিং ফাঁস হয়ে গিহ্যেছে। তিনি বলত্তে，ফরাসিরা হলো ‘．৬ড়।। কিত্তু জনসমল্মে ছিন তাঁর অন্য সুর।＂

आমি বললাম，ইংরেজ ও আমেরিকানরা চাস্প পেল্লই নিন্দা করেেছে यলাসির। এথনও তারা মুখ ব্্ করেনি। তাদ্রে ক্য়েকটা বক্তব্য ：ফরাসিরা প্র প্পর－বিরোধী কাজে দా্ম । মূখে जাদর শাত্তির বাণী，কিন্তু বিদেশে অস্ত্র বিক্রি


স্বধধীনতার দেশ সুযোগ পেলেই বহ কলোনি কজ্জা করে নির্লষ্জভাবে শোষণ চালিয়েছে। তবু, যারা জোটনিরপেক হবার স্বপ্ন দেখে তারা ফান্েের মুখের দিকে
 দুই বিদ্যমান পক্কের সগ্গেই চমeকার সম্পর্ক রাথতে পারে যান্স। দৃষ্টাত্ত ইরানের আয়াতোম্মা খোমেইনি প্যারিসের উপকণ্ঠে নির্বাসিত জীবন কাটতে-কাটতে ইরানের বিপ্নবে ইম্ধন জুগিক্যেছ্নে। আবার ইরানের শা যখন গদি্যু্যত হলেন তথন তিনি দক্ষিণ ফাল্পে আশ্রয় নিলেন।

আর একজন আমেরিকান লিথেছেন, হেরে গিয়েও কী করে জিততে হয় তার কৌশল ফরাসির মতন কেউ জানে না। ওয়াটারলু থেকে আরজু করে দ্বিতীয় মহায়দ্ধে জার্মানির সঙ্গে ঁঁতত তার বড় প্রমাণ। সেন্ট হেলেনা দ্বীপে, যেখানে নেপোলিয়ন নির্বাসিত অবস্থায় শেষজীবন কাটালেন, চার মাইন লম্বা পাথরের দেওয়াল ঘেরা এক ফরাসি অঞ্চল আছে। ১৮৪০ সালে নেপোলিয়নের দেহাবশেষ যখন ফরাসি দেশে পাঠানো হনো তথন ইংলভ্ডের রানি ভিক্টোরিয়া ওই নির্বাসনপুরীকে ফরাসি সম্পষ্তি বলে ঘোষণা কুরলেন!

আর একজন আমেরিকান সাহস করে ফর্রাসিষ্ভেস্যার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। তিনি লিখছেন, স্বদেশে সাড়ে পাঁচ কোটির রার্র দু নিয়াতে দশ কোটি লোকও ফর্রাসি জানে না, অথচ ইংরিজী জান্থে০ কোটি লোক। সংখ্যার হিসেবে
 লোক। তারপর রয়েছে স্প্যানিদl/ in লোক ভাল ফরাসি ভাষা জানে তার থেকে বেশি লোক ভাল জার্মান জানে। তবু ফরাসি প্রেসিডেন্ট মিতেরঁ সগর্বে বলেন, আমরা যে-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তা একদিন সমత্র বিশ্পের সং্ক্থৃতি হয়ে ওঠবার সঙ্তাবনা রাথে।

आরও বিপজ্জনক একজন মার্কিনি লেখকের ধারণা, নিজের দেশে সাড়ে পাঁচ কোটি ফরাসি, আর দুনিয়ার সমস্ত হিসেব নিলে বড় জোর আরও লাখ পনেরো। এর মধ্যে দু 'লাখের বসবাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং সমসংখ্যায় খোদ জার্মানিতে।

সংখায় মাত্র সাত কোটি হলে কী হয়, তোকিয়াভেলি লিখেছে, ‘ইউরোপের সবচেয়ে প্রতিভাবান এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ হলো এই ফাগ্স। একে কখনও তারিফ করতে হয়, কখনও ঘৃণা করতে হয়। এই দেশর জन्गে কখनఆ ভয়, কখनఆ অনুক্পা, কখনও উদাসীনত জনে ওঠঠ!"

সম্বিe একমনে গাড়ি চালাচজ, মুহুর্তের অসাবধানতায় দূর্ঘটনা ঘটততে পারে। ড্রাইভার হিসেবে ফরাসির তেমন সুনাম নেই বিপ্পসায়। আমি বললাম, ‘দদদিনের জন্যে এসে তো এ জাতের মর্মস্থলে প্রবেশ করতে পারবো না। কিষ্ঠ এটা কি সতা, ফরাসি সবসময় কারও নিন্দে করতে চায় ? হয় অফ্সিসের কর্তা,

কিংবা কাজ, কিংবা সরকার, কিংবা পুঁজিবাদী কাউকে ? বাঙালির মতন ফরাসিও কখনও নিজের ভুল খুঁজে পায় না, সব সময় দোষটা কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।"

গাড়ির চালক আপত্তি করলো। "ফরাসি আজকাল রীতিমত আभ্যসমালোচনা করে। তবে একেবারে বাঙালির মতন, বাইরের কেউ নিন্দে করুলে তার आঁতে লেগে যায়। आপনি যাই বলুন, বাঙালির মতন আ凶্যসমালোচনা দুনিয়ায় কেউই করে না। ব্যাপারটা আ丬্মনিগ্রহের পর্যায়ে চলে গিয়ে জাতের ক্তি করেছে। বাঙালিকে আর নিজেকে আঘাত করতে দেবেন না। এখন প্রয়োজন অশ্যবিপ্বাসের, যা ফরাসিরা পেয়েছে দ্য গলের কাছ থেকে এবং ইদানিং মিতেরঁর কাছ থেকে। সংথ্যাতে যতই কম হোক, ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতির জয়জয়কার কিষ্ত সারা বিশ্বে। আপনি মিতেরুর ব্রাজিল ভ্রমণের গब্ল ওনেছ্নে? আকাদেমি ব্রাসিলেরাতে বক্তৃত দেবার সময় দোতাষী নিয়ে যাওয়ায় ওদের খুব অভিমান হয়। অপমানিত বোধ করে একজন আকাদেমি সভা বলেন, ফরাসি প্রেসিডেে্টের জানা উচিত ছিল, প্রত্যেকটি সংস্কৃতিবান লোক বাল্য বয়স থেকেই ফরাসি শেঞে।"

যাই হোক, জগৎ-সভ্যতার নাভিকেন্দ্র বলব্পেপখনও বহ মানুষ ফরাসিকেই
 जার শতাংশের একাশ যচ্তণা ফরাস্থিপ্যুমাদের দেয়নি। সুতরাং জয় হোক ফরাসি, জয় হোক প্যারি নগরীরু মীয় মহাযুদ্ধের ফ্বংসলীলা থেকে এই
 আখেরে মানবসমাজের মহা উপকার করে গিয়েছে। হাজার বছরের ইতিহাস अল্লের জন্েে রর্পা পেল্যেছে।

এ্জকন বেপরোয়া ও বেহিসেবি ট্যাক্সি-চালকের গোঁত্তা থেকে নিজের গাড়িকে সুনিপুণভাবে বাঁচিয়ে সম্ধিৎ রসিকতা করনো, "এখানে দীর্घদিন থেকে গিয়ে আপনার গবেষণা করা উচিত। আমার স্থির বিপ্ধাস, ইতিহাসের কেনো এক অনালোকিত অধ্যায়ে বাঙালিরা ফরাসি দেশে বসবাস করেছিল। না হলে বাঙালি ও ফর্রাসির এমন চর্রিত্গত মিল কীভাবে হয়?"

যেমন ধরা যাক বকবকানি। অহেতুক বকতে এবং গালগল্প করতে বাঙালি এবং ফরাসি উভয়েইই পটু। এই অভ্যাস ফরাসি হাসপাতালের নার্সদের মধ্যেও সংক্রামিত। একজন রোগী রাত সাড়ে-তিনটের সময় দুই ফরাসি নার্সের গালগক্পে ঘুম ভেঙে অস্থির হয়ে উঠলেন। যখন তিনি ওই দুই মহিলার দৃষ্টি आকর্ষণ করলেন; অমনি ওঁরা বললেন, "আমরা কজের কথা আলোচ্না করছি। এই সব आলোচনা বব্ধ হলে তোমাদের চিকিৎসা কীভাবে হবে মঁসিয়ে ?" ফরাসি ভব্যতা এখনও দুনিয়ায় অপ্রতিদ্ব্দ্রী। মেক-আপে সুসষ্জিতা

মহিলাদের তোয়াজ করার জন্য যত শক্দ ফরাসি ভাষায় আছে দুনিয়ার সমস্ত ভাষা একত্র করূেেও তার অর্ধ্বক পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই ফরাসিই মেট্রোতে বৃদ্ধাদের সন্গে দুর্বিনীত ব্যবহার করে, বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না দেথথও সীট ছড়়ার সৌজন্য দেখান না।

কথায় আছে কে৬ পা মাড়িয়ে দিলে ইংরেজ তার স্বাজাবিক সৌজন্যে নিজেই ক্ষমাপ্রার্থী হয়। ফরাসি আপনার পাও মড়ানে আবার কুeসিত ভাষায় গালিগালাজ করবে।

খরিদ্দার লশ্ষীী, এই প্রবাদ্র ফরাসি-দোকানদার বিশ্ধাস করে না। জিনিস বিক্রি০ করেই খরিদ্দারকে উদ্ধার করছে এমনভাব আজকান অনেক দোকানে দেখা যায়। কলকাতায় এই বদনাম এতদিন কিছू বাঙালি দোকনদারের ছিল। এখন উত্তর ভারতীয়দের মধ্যেও এই রোগ ড্রুত ঘডড়ির্রে পড়ছে। কিছ্ কিছू হিন্দুস্शানি দোকান মালিকের কমবয়সী ছেলে ইয়ারবন্ধু নিয়ে গল্⿱খজরেে এমনই মঞ্ন থাকে শে থরিদ্দারের কথা আর মনেই পড়ে না।

এবার ওনুন ফরাসি পুলিশের গায়ে হাওয়া লাগ্ানোর গন্প। চরিত্রঔুলোকে यमि স্বদেশেও আপনি দেてে থাকেন তা হার্ঠে)আশ্চর্य হবার নয়। ব্যাংক ম্যানেজরের পেটে তুলি মেরে টাকা লুঠ দ্রেন্তে ডাকাত এক মহিলার গাড়িতে
 গিয়ে গাড়ি ট্রাফিক জ্যামে পড়লো। < জ্পন ডাকাত ওই মহিলাকে ঠোল নামিয়ে
 এক থানায় গেলেন। কর্তব্যরত পুলিশ সব ওনে মহিনাকে বললো, ডাকাতি यদি বুলেভার্ড ভোনতেয়ারে হয়ে থাকে তা হনে যেতে হবে অন্য এক থানায়। ভদ্রমহিলা হাঁপাতে-হা|পাতে বললেন, আপনি চেষ্টা করলে এখনও ডাকাতকে ধরতে পারেন। পুলিশ ঠাওাভাবে উত্তর দিলো, মহাশয়া ওটা এই থানার কাজ नड़।

জার্মান ও ফর্রাসি বিদেশে কাজ করতে গেলে জার্মান অথ্রিয় হয়ে ওঠে আর ফরাসির জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। কারণ স্থানীয় কর্মীদের জার্মান বলে, তাড়াতাড়ি কর্ন, आমি কীভাবে কাজ করছি দেখে হাত চালান। ফরাসি ওই হাপামায় যায় না। সে নাকি বলে, আপনার নিজের মত্ন আপনি চলুন, তা হলেই আমাদের সন্গে আপনাদের কোনও পার্থক্য থাকবে না।

সম্বিৎ বললো, "এসব অন্য যুগের ফরাসিদের গল্প, শংক্রদা। দুনিয়ার সব জাত একসময় ফর্রাসিদের ওপর এক হাত নিয়েছ্রে। ফরাসিরাও নিজেদের ওপর বিশ্যাস হারিয়ে ফ্েেেিি। কাজের সময় জার্মান শ্রমিক যদি দেখে একটা স্কে ঠিক মতন লাগছ্ না তা হলে বলবে, ওটা নিশ্চয় জার্মনিতে তৈরি নয় । ফরাসি

শ্রমিক ওই রকম খারাপ স্কুু দেখলে বলবে，এটা নিশ্যয় ফ্লেে্সে তৈরি।এই অবস্থা ¢，পরিয়ে এসেছে ফরাসিরা। এথন ভাল জিনিস তৈরির বাপারে ফরাসির ইজ্জত খ্রায় জার্মানের তুন্।। ফক্রাসিরা যেভারে আন্তর্জাতিক বাজারে এই ক’বছরে নিজেদের ভাবমৃর্তি পাল্টে ফেললো তা লক্ষ্য করলে আপনিও দেশে ফিরে গিত়ে বনতে পারবেন বাঙালিরা ইচ্ছে করনে দু’তিন বছরে নিজেদের সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই রকম অসষ্বব সষ্বব হয়েছে ইউরোপের আরও দু＇টি দেশে। ইতালি ও স্পেনে।＂স্পেনের তৈরি জিনিসের ওুগত উৎকর্ষ এখন জর্মানকেও ভাবিয়ে তুলছে।

आমি বললাম，＂আরও এক ব্যাপারে ফরাসির বদনাম আছে বঙঙালির মতন। এরা দু＇জনেই ঘড়ির চোখ রাঙানি তোয়াক্ করে না। ফরাসি দেশে গ্রিনউইচের মভন জায়গা নেই，লভ্ভনের বিগ বেনের মতন যড়িও নেই। নোতরদাম গির্জায় এখনও সময় সক্ষেত হয় ঘণ্টা বাজিয়ে। ফরাসি টিভি ধ্রোগ্রামের শুরু দেখেও गাকি সময় মেলানো যায় না। কারণ বিজ্ঞাপন যতশ্শণ না শেষ হচ্চে ততঞ্ষণে ッবর অথবা প্রোগ্রাম ওुরু করায় ফরাসি দুরদর্শন द্রিশাস করে না।＂

সম্বিৎ হাসলো। সময়ের শাসনকে নত্ন যুগৌ্রেয়াসি স্বেচ্চায় মেনে নিয়েছে，
 সজাগ হয়ে উঠেছে। তিন চার ঘন্টার ফাব্ব＜

 गারাপ নয় তা হাড়ে－হড়ে বুঝতে হলে আপনাকে লখনউ যেতে হবে। ఆানেছি ।，দ্রসূর্य ছাড়া আর কিছুই ওখানে সময়ের শাসন মেনে চলে না।

প্যারিসের ভূগোল এখনও আমার আয়ত হয়নি। উত্তর－দক্রিণ পুর্ব－পশ্চিম
 Jঝেছি শহরের বুকের মধ্য দিয়ে একটা নদী বয়ে গিয়েছে। যদিও নদী৩ প্রামাদর কলকাতার ভাগীরথীর তুলনায় কিছ্ম নয়। এই নদীর ওপর ব্রিজতুলো भার আমাদের গাড়ি একাধিকবার এপার－পার করলো। লেফট্ ব্যাক রাইট ব্যাক সেধ্গাওলে। আমার কানে এলো，কিষ্ুু ব্যাপারটা ঠিক সড়গড় হচ্ছে না। না হওয়াই গ৷ণ，কারণ এই প্যারিসের বর্ণনা আমাদের সাহিতেে অনেকবার হয়ে গিত্যেছে， י৷｜মার কাছে আবার শোনবার জন্যে পাঠকের কোনও ব্য়্তত নেই। আমাকে －守न এক প্যারির সম্ধান করতে হবে যা বাঙালি পাঠকের কৌহৃহলের নিবৃত্তি


একটা ব্রিজ পেরোবার সময় হঠাৎ যেন স্ট্যাছ অফ লিবার্টির দেখা পেনাম－川ハ．－ক্যেক বছর আগে দের্থেছিলাম নিউইয়র্কের প্রবেশ পথে। অসামান্য সুন্দর

অথচ বিশাল এই শিল্পকর্ম মার্কিন দেশের প্রতীকচিছ্ হয়ে উঠেছে। আমি যখন মার্কিন দেশে ছিলাম তখন চাদা তুলে মৃর্তির সংস্কার চলছে। को বিরাট অথচ কী অসামান্য সুষমামণ্তিত এই শিক্পকর্ম। এই স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি যে ফরাসি শিল্রীর সৃষ্টি এবং ফরাসি লেশে খণে-খণে তৈরি হয়ে জাহাজযোগে অ বে আটলান্টিকের অপর পারে পাঠান্না হয়েছিল ত আমার অজানা নয়। মার্কিন জাতে কাছে ফরাসিরা এমন একটি প্রীতি উপহার দিয়েছে যা কোনও দিনই জাদর পক্ষে ভোলা সষ্বব হবে না।

গাড়ি থামলো। প্যারিসের স্ট্যাু অফ লিবার্টিকে ভাল করে দেখার সুযোগ পাওয়া গেলো।

দু'নপ্বরি এই স্ট্যাছু অফ লিবার্টির কথা আমার অজানা ছিল না। সম্ধিৎ বললো, "এইটােেই এক নম্বর বলুন না-এই ফরাসি দেশেই তৈরি। আকারে একমু ছোট এই যা।" আমেরিকায় স্ট্যামুর খরচ বহন করেছিল ফ্রাসিরা, আর ফরাসি দেশের এই স্টাাুটি হলো আমেরিকানদের উপহার।

শোনা যায় ফরাসি স্ট্যাহর উন্মোচনের দিন মু্টা অন্যদিকে ছিল যাতে
 দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক মৃর্তি কোনমূখো দাঁঁট্ট্ন থাকবে, বেদির উচ্চত কতটা रবে, কোথা থেকে কীভাবে আলো পদ্ৰধ্র্রিসব ফরাসির কাছে ভীষণ বাপার। ফরাসি এবিষয়ে মাথা ঘামায়। মূর্তির্য়্দিদেশে কী পরিচয় লেখা হবে সে-বিষয়ে ইংরেজ অবশ্য দুনিয়ার লেরা র্যুির পরিচয়ে বেশি লেখা-লেখিতে ফরাসি বিশ্ধাস করে না, তার ধারণা দূনিয়ার লোক নিজের প্রয়োজনেই স্ট্যাচুর নায়ক সম্বক্ধে সব খবরাথবর সংগ্রহ করে নেবে। তবে ফরাসি শিল্মক্ষেণ্রে নৈরাজ্য বা বর্বরতাকে প্রশ্রয় দে য় না, যেমন দিতে পারি আমরা। বে-মষ্ট্রী শিক্পকর্ম উন্নোচন করলেন তাঁর নামটা কুৎসিত আকারে চিরকালের জন্যে গ্রানাইট বিষ্ঞাপিত করা ফর্রাসি স্বভাবের বিরুদ্ধে।

প্যারিসের বিভিন্ন পথ ধরে গাড়ি চালিয়ে এবং ধারাবিবরণী ఆনে আমার মনের মধ্যে এই শহরের একটা কোলাজ তৈরি হচ্ছে। ছবিটা বুকের মধ্যে গেঁথে यাচ্ম। এর আগে নিউ ইয়ক্র, শিকাগো, সানফ্রানসিসকো, টরন্টো, লঙ্ডন দেথ্থেি। এই সব শহরের ঐশ্বর্য অভাগতর সত্গে দূরত্ব সৃষ্টি করে ; প্যারিস সেদিক দিয়ে সম্পুর্ণ আनাদা। প্যারিসকে পর মনে হয় না-বড়লোকের রাজপ্রাসাদ দেখতে এসেছি এই অনুভূতি হয় না, যেন মানুষের তীর্থর্ষেত্রে এসেছি। মন্দিরের সজ্গে ধনীর প্রাসাদের যে পার্থক্য। মন্দির নিজের সম্পত্তি নয়, কিষ্ুু পরের সম্পদ বলেও মনে হয় না। এই প্যারিস প্রকৃত অর্থ্ৰ নরদেবতার মহাতীর্থ।



 অনুহৃতি आলে না কেন ? জাসলে ই!রেজ তার বাবসাযী চরিত্র তাগ করে আাত









 (থকে মুক্তে পাन না?"




 ルাদর निজম্ব বিপ্ধ বলে গহণ করছছ৷"

भ্যারিস কি রাত্ট বেশি জেগে ওঠ? চারদিক आলোয় আলে।। এই




 か প্বীকর করে নিচে আমার বিদ্মুমত্র দিষা হলো না। आলোকে খঢুর মতন




পড়ে না, কিস্তু মদুর আলিঙনের নিমন্শ্রণ জনায়-यা সমস্ত চিত্তকে নতুন এক উপলক্ধির স্বর্গলোকে পৌঁছে দেয়।

প্যারিসের অফিস লাইটিং স্বতস্ত্র। আলো নিয়ে ওরা নানা থেলা করে। আলো মনের মতন না হলে ফরাসি কাজে সুখ পাবে না। দেখা গিয়েছে, ভাল আলে| হলে ডিজাইনিংও ভাল হয়।

इঠাৎ আলোর ঝলকানি ফন্রাসি দেশে কারও পছন্দ নয়। আবার আমাদের দেশের মতন বছরে একদিন বাড়িটাকে আলোয় আলো করে তারপর সারা বছর মুঘ অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে থাক্ৰ ফরাসির পছ্দ নয়। তাই ঐতিহাসিক সৌধমালাকে আলোকিত রাখার জন্য ফরাসি পরিশ্রম করতে প্রস্তু। ফরাসি বিশ্ষাস করে ধারাবাহিকতায়, ধারাবাহিকতার অভাব থেকেই বিপ্ৰবের সূচনা হয়, একথ্থ সে হাড়ে-হাড়ে জানে।

আমরা একটা কাফেতে এসে বসেছি। কাফ্তে শক্ত পানীয় পাতয়া যায়, কফিও পাওয়া যায়। ফরাসির কাভেপ্রীতির খবর দুন্নিয়ার প্রত্যেকের কাছে বষ্দিন আগেই প্পাঁছছ গিয়েছে। এখানে আলোকের ক্বু হয় লোডশেডিং চলেছছ। চোখঢা ক্রমশ ক্তু ঞ্লোয় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এর

 কাঢে তেমন এই কাखে। ইংবের্ট্রে পাবকে সুঁড়িখানা মনে হয়, কিক্তু ফর্রাসি তার কাফ্েকে অনেক সুসভ্য করে রেথেছে। যে-মাতলামোর মধ্যে আর্ট নেই তা ফরাসির কাচ্ গ্রহণযোগ্য নয়।

ফরাসি কফির যে পাত্রটি সামনে এরো অ আকারে ছোট। এরো ছোট কাপে ঢ অথবা কফি খেয়ে অমার মন ভরে না। ফলেে আর এক পাত্র অর্ডার দেওয়া গেলে। । কফি পান করতে-করতে হঠাৎ কাচের দরজায় একটি ছবির দিকে আমার দৃষ্টি আব্দ হলো।

অবাক হবার কারণ আর কিছ্ম নয়, ছবিটি একটি ভারতীয় মহিলার। এই মহিলাকে সন্ত্যাসিনী মনে হ,্ছ্ছ না। নিতাત্তই ভারতীয় গৃহবধূ-সিথিতে সিঁদুর জ্রলজ্রল করছে।

এমন সাহেবি জায়গায় একজন জারতীয় মহিলার ছবি দেて্যে এবাু অবাক হয়ে গেলাম। ইনি এখানে কেমন করে হাজির হলেন অা কিমুতেই মাপায় ঢুকছে না। কফির কাপ সামনে রেখে আমি আকাশ-পাতান ভাবতে লাগলাম।

রমণী শরীরের সৌন্দর্য তারিফ করতে যে-ফরাসি সদাতৎপর ও চঞ্চল, সে কেন্ন এই বেেপ ভারতীয় রমণীর ছবিটিকে এমন যড্ন করে সাজ্জিয়ে রেখেছে?

রভিন ছবিটিকে আরও ঘুঁটিয়ে দেখা গেলো। ফরাসি পরিমাপে তেে বটেই, जারতীয় স্নেহময়ীরদর তুলনাতেও ওই মহিলা বিপুলাগিিনী। মুখে একদু চাপা নেপালি ভাব। বর্ণ গৌরী, যদিও উজ্জ্qল গৌরী বলা চলে না। বয়স যে পঞ্চাশ পেরিয়েছে তা নির্দিধায় বলা চলে। সবচেয়ে আকর্ষণ করছে সিঁথির চওড়া সিঁদুর।

ইচ্ছে থাকনেই পথ খুঁজে পাওয়া যায়। প্যারিসের কফি ও পেসট্রি আমার নজর কাড়ছে না আর, আমি জানতে চাইছি কে এই মহিলা, কেন তিনি এখানে এইভবে প্রতিষ্ঠিতা হলেন? আমার আন্দাজ মিলে গেলো। দোকানের ম্যানেজরের সন্গে যোগাব্যো স্থপন করা গেলো। তিনি খবর পেয়ে আমাদের সান্নিধ্য দিতে টেবিলে এলেন।
"ইડিয়া ?" ফরাসি সাহেব খুব খুশি হলেন। জনালেন ওইটাই তাঁর "দ্বিতীয়্য মাত্তূমি"’"
"বম্বে?" আমার নিবাস বম্বে নয় জেনেও সাহেব হতাশ হলেন না। দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, "পুনে ?"
 এবং কিছ্ম কৌতহহলের বিষয়বস্তু হয়ে উ दু

ম্যানেজার সাহেব জানালেন, প্রথ্যুমাগগই তিনি পুনে চলে যাবেন এবং কিছু দিন ওখান থাকবেন।
"সাইটসিয়ি?" আমি বোক্রু মুন জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলাম। ফরাসি भাহেব হাসলেন, এবং আমার ফ্রাসি ভাষায় অঞ্ঞতা আগাম কমা করে দিয়ে ইংরিজীতে কথা বলনেন।
"नো নো। সাইট এই প্যারি শহরে অসংখ্য আছে, সমস্ত জীবন ধরে দেখলেও
巾 M|বিক্ষার করতে। এই যে প্যারি শহহর দেখছে এটা এতো বড় শহর যে এখানে :॥! य হারিয়ে যায়, নিজেকেই থুঁজে পায় না।"

যলनाম, "आ্রি কনকাতা থেকে এসেছি।" সাহেব দমলেন না, জানালেন
 $\cdot \|$, यদিও জিভ-এর সব রক্ম সদ্ব্যবহরে ফরাসিই মে দুনিয়ার এক নম্বর তা sঁা.রজ, জার্মন, আমেরিকান সবাই স্বীকার করে নিয়েছে।

পালে কিছুতেই কলকাতা থেকে বেশি দুর হতে পারে না। এই ভেবে সাহেব !.14 স.থী হলেন।

সাাহেব জানালেন, রজনীশে ঢাঁর বিন্দুমাত্র আগহ নেই। "‘ঁসিয়েজি, সেশ্সের

মধ্য দিয়ে নিজেকে সন্ধান করতে গিয়েই जো আমরা বश বছর নষ্ট করেছি। ব্যাপারটা আমদের থেকে ভাল কেউ জানে না। আমরা কেন এর জন্যে ইভ্ডিয়াতে যাবে ?"

ছবির এই সীম<্তিনীকে आমি জানি না ওুে সাহেব বেশ অবাক হলেন। "রোমের লোকরাই পোপ সম্বc্ধে সবচেশ্যে আগ্রহী!"

সাহেব বললেন, ‘ইনিই নির্মনাদেবী, আমাদের মাতাজি। অম্पুত সৌন্দর্यময়ী ना?"

সাহেবের হলো কী! এই থলথলে, ওভারওয়েট বিগতয়ৗৗনা মহিলাকে সুন্দরী বলছ্নে!
"অँসিয়ে, নিতম্ব ও সुনে যদি প্রকৃত সৌন্দর্য থাকতো তা হলে তো আমাদের কাউকে দুनিয়া তোলপাড় করতে হতো না। সৌন্দর্য থকে হুদয়ের মধ্যে, তারপর পারফিউম্মের মতন তার আ্যাণ ছড়িয়ে পড়ে মুখে এবং দৃষ্টিতে। ভারতীয় ঢোখ দিয়ে মাতাজির সেই সৌন্দর্য তোমরা কত সহজে দেখতে পাও, তোমরা সতিইই ভাগ্যবান।"

 "অভিজাত বংণের মেয়ে। মাপজ্জু অ্নুযায়ী এঁদের শরীরে স্টাটিসটিকাল


সাহেব জানালেন, "কিছুদিন আাগে আমি নির্মলা মাতজিির খবর পেফ্যেছি। आমি ওঁর সভায় গিয়েছিলাম মনে নানা সন্দেহ নিয়ে। আমি কাফেতে কাজ করি, হাজার রকম মানুচ্ের সড্গে কাজ কারবার, লোক চিনতে এবদূও কষ্ঠ হয় না।"

সাহেব দুড়ুম করে তাঁর মানিব্যাগ বের করলেন। বেরিয়ে এনো নির্মনা দেবীর একটা রঙিন ছবি। সাহেব ভারতবর্ষের অধ্যাঘ্মজগৎ সম্পর্কে থবরাখবর ভানই রাথেন। তাঁর মহ্ত্য, "মাতাজি নিজেই বলেন, তিনি সন্ন্যাসিনী নন। তিনি একজন গৃহবধূ।"

নির্মলা দেবীর কপালের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। সায়েব বললেন, "बই ब্নাড পেন্টিং আমার ভীষণ ভাল লাগে।"

আমি সাহেবকে বোঝালাম, "রজ্乛ের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই।এই লাল হলো বিবাহের চিহ্, মহিলার যে স্বামী বর্তমান রয়েছ্নে তার ইপ্গিত।" সাহেবের সাধ সমস্ত বিশ্রের মহিলারা এই সিদদুরচিছ্ গ্রহণ করুক। সাহেব বললেন, "আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব এই নির্মলা দেবী। পৃথিবীর কঠিনতম প্রশ্পণুলো একেবারে সহজ করে উত্তর দেবার দুর্লড ক্ষমতা রাখেন। আমাদের ভুল ধারণা ছিল, সংসার ত্যাগ না

করলে আজন্ম অবিবাহিত না থাকলে ঔশরের সপ্ধান পাওয়া যায় না ভারতবর্ষে। কিত্টু এখন আমি জানি অনেক গ্েেট সাধক সাধারণ মননেের মতন সংসারাশ্রমে জীবন যাপন করেও সত্যকে ঊপলক্কি করেছেে।"

निর্মলা দেবীর ডক্ত সংখ্যা ফরাসি দেশে ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ফরাসিরা আমেরিকানদের মত্ন বোকা নয় যে ওং ভোং করবে তারই পায়ের তনায় বসে পড়ে সে ঠকতত প্রস্তুত নয়। "আমরা জনি ইন্ডিয়াত্ যেমন মহান সাধক্সাধিকার জন্ম হচ্ছে তেমন চোররাও সক্রিয় হয়ে উঠছে। आমরা এও জানি, কিছু চোর আছে বলে সব সাধুকেই চোর দায়ে ধরা পড়তে হবে এমন কোনও কথা নেই!"

নির্মলা দেবীর সভায় শত-শত ফরাসির ভিড় হয়। প্রথম সাঙ্ষাতেই ঢাঁরা বিশেষ এক অনুভুতির অংশীীদার হন।"আমাদের অনেকের চোখ খুলে গিয়েছে, মঁসিয়ে। আমরা ভারতবর্ষ্বের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছি আমাদের ঢপ্ত শরীরকে অধ্যাप্ম অনুভুতির শাওয়ারে স্নান করিয়ে নেবার জন্যে।"

আমার কৌতহহল বাড়ছে। আধুনিক কালে আমর্যুল্যে ভারততর্ষ তৈরি করেছি
 নেই তাই স্যরণণ থাকে না বিশ্বাসীর। প্পিষ্মেনি, প্রयুক্তিতে, শির্পে, বাণিজ্যে
 जারত্বর্ষ সম্বক্ধে পশ্চিমী মানুম্ষেব্র্র্রেঘনও সীমাহীন কৌহহহ তা হলো
 পারে।

এ-কথা অনস্বীকার্य যে পশ্চিমী জগতের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় থ্রিস্টষর্মের প্রভাব ক্রমশই কমতির দিকে। লোকে খাতায় কলমে চার্চের আওতায় थাকনেেও পশ্চিচের প্রাণবন্ত মানূষ্ের অনেককে আজকের ঢার্চ সেই উষ্ণ স্পর্শ দিতে সক্ষম रচ্ছে না যা-একসময়ে সমগ্র দूनিয়াকে নাড়া দিয়েছিল।

তার ওপর, সাফল্য যতই বাড়জে, বিষ্ঞান যতই দিপ্নিজয় করছছ, ততই পশ্চিমী মানুষের নিঃসস্ত বাড়জে, ঘরে থেকেও মননুষ নিজেকে ঘরছাড়া মনে করছে। ভাগ্যকে দোষ দিয়ে পশ্চিমের প্রাণশজি তো দু করে বসে থাকার পাত্র নয়। তাই দিকে-দিকে সঙ্ধান চলেছে নহুন পথের। এই সঙ্কানী মনের নজর রা়়েছে আধ্যাখ্খিক ভারতবর্ষে। মুক্তির নাম করে, শাষ্তিন নাম করে আধ্যাখ্খিক जারতবর্ষের आদর্শহীন প্রতিনিধিরা বিদেশে ব্যবসা ফেঁদে বসেছ্নে, মানমকে সাভঘারিক বিপদের পথে ঠেলে দিয়েছেন, তবু কৌতুহল কহ্মনি। ভারতীয় তুরু आজও ভারতীয় রাজনৈতিক নেতা, ভারতীয় বিঞ্ঞনী, ভারতীয় শিল্লী, ভারতীয় |ศজলनসম্যান, ভারতীয় লেখকের থেকে অপেক্ষে পশ্চিযী মনের সহজ্রণণ *:ィী এ্রম (২)—২৬

কৌতৃহল ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছেন।
কাফের সাহেব বললেন, "প্যারিসের শত-শত দোকনে তুমি নির্মলা দেবীর পোস্টর দেখতে পাবে।" এবার আমি যদি আরও দশ দিন আগে ওঁর কাছে খেঁজখবর করতাম।

দশ দিন আগে আমি তো ফরাসিদেশের 'ফ’ জানি না, আমি তখনও ডুবে আছি হাওড়ায়। দুনিয়া ওই শহরকে খরচের খাতায় লিখে দিলেও পবিত্র স্থান, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিশকেন্দ্র। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ দুনিয়া চষে বেড়াবার পর এই হাওড়াকেই নির্বাচন করলেন এবং হাওড়া কোর্টের রেজিস্ট্রি আপিসে এসে জমি কিনলেন।

কাফের ফরাসি সাহেব হাওড়ার নাম শোনেননি, কিন্তু পিলখানার কথা পড়েছেন ডোমিনিক ন্যা|পিয়ের-এর ‘সিটি অফ জয়’ বইতে। কিন্তু এই পিলখানা যে হাওড়ায় তা ওঁর জানা নেই। সাহেবের সব আগ্রহ পুনেতে, কারণ মাতাজি निর্মনা দেবীর ওইটাই কর্মকেন্দ্র।

निর্মলা দেবী সম্বন্ধে সাহেব যা খবরাখবর দ্রিলেন, এ গ্রেট সোল, যার
 তো মহান, ওখানে সবাই ফাইভ স্টার, ওর্小ো কেউ অর্ডিনারি নয়। সাহেব বলতে চাইছেন, নির্মলা দেবী ভাল মান্ধু
 কৌতৃহলীও বটে, আবার ভীতふ্যটে। গোড়ার দিকে এদের অনেকের মধ্যে কিছ্রু বৈশিষ্ট্য থাকে, কিন্তু তারপরিই ভক্তপরিবৃত হত্যে এঁরা নিজেদের গুণগুলো বিসর্জন দিয়ে দেবতা অথবা দেবী হবার জন্য অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে ওঠেন। ভক্তরা এঁদের মধ্যে মানবিক শক্তির প্রকাশ না দেখে ঐশ্ষরিক শক্তির বিকাশ দেখতে আরম্ভ করেন। আশ্রম গড়ে ওঠে, দর্শনার্থীর ভিড় বাড়ে এবং আদি ভক্তদের এক আধজন তুরুজির জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে বেড়ে ওঠেন। তারপর খরু হয় দলাদলি এঝং কখনও খুনোখুনি পর্যন্ত। যখন বিদেশি ভক্তরা দলে-দলে জড়ো হন তখন সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে। কারণ বিদেশিরা ভক্ত হিসেবে তুলনাহীন হলেও সঙ্ঘুরুর ভৃমিকায় প্রায়ই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হন। ওরু হওয়া যে সহজ নয় তা ঠিক মতন হৃদয়ছম করতে হলে সেই সব প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করা প্রয়োজন যেখানে ভারতীয় গুরুর দেহাবসানের পর বিদেশি ভক্তদের কেউ গুরুর প্রতিষ্ঠানের প্রধান হয়েছ্নে। কেন্ন এমন হয়ে থাকে তা আমার এখনও জানা নেই। কিষ্ুু এমন যে হয়ে থাকে সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রামকৃষ্ণ মিশনের বিদেশি কেন্দ্রতুলির প্রধানরা যে এখনও প্রায়ই স্বদেশ থেকে প্রেরিত एন তা খুবই পরিণত বুদ্ধির নিদর্শন।

কাফের সাহেব আমাকে মাতাজি সম্বন্ধে যা বললেন ত মোটামুটি এই রকম। মাতাজি দীর্घদিনের প্রচেষ্টায় মানবশরীরে কুলকুণলিনী জাগরণের এক সহজ ও নিরাপদ পথ আবিক্কার করেছেন।এতো দিন পর্যন্ত সবার ধারণা ছিল，দীর্ঘদিনের দুরাহ সাধনায় একমাত্র সংসারবৈরাগী সাধকরাই এই দুর্লভ অভিख্ঞতার अধিকারী হতে পারেন। মাতাজি আবিষ্কৃত এই পথটির নাম সহজ যোগ। ফরাসি সাহেব এই＇সহজ’ শব্দটির সুন্দর ব্যাখ্যা দিলেন।

কুলকুওিিনী জগরণের ব্যাপারটা আমার সম্পুর্ণ অভ্ঞাত নয়। আমাদের বিবেক小ন্দ ইস্কুলে ছাত্রাবস্থায় কাননবিহারী মুথোপাধ্যায়ের＂স্বামীজির জীবনকথা＂পড়ানো হতো। বইটি অসাধারণ দক্ষুায় পড়াতেন আমাদের ইক্কুলের প্রধান শিক্কক সুধাংওশেখর ভট্রাচার্य，यাঁকে আড়ালে আমরা হঁদুদা বা乡স্দা বলে ডাকতাম। মনে আছে，্্যাকবোর্ডে ছবি এঁকে ইড়া，পিসলা，সুযুম্না －\｜ড়ির রহস্যটা তিনি বুঝিক্যেছিলেন। কুণলিনী শক্তি সাপের মতন নিদ্রিত রয়েছে স্ললাধারচজ্রে শিরদাঁড়ার ওরুতে শরীরের নিম্নাতে। সাধনার বলে অতি





 স্৷みনপথে বিপথগামী হলে যে ভয়কর বিপদ ঘটতে পারে এমন কথাও ওুনেছি， ॥ ও ওনেছি বৌন উন্জেজনার পথে কুণ্ডনিনী জাগরণের প্রচ্টোয় বহ সাধক －পসঃপতিত হয়েছ্নে।

2pরাসি সাহেব অনেক সংস্কৃত শব্দ আয়ত্ত করেছেন। ইংরিজীতে যথন
 $1 . \rho \cdot$ 柿 বললেন，＂निর্বিকল্প সমাধি＂। এ̆র কাছে ওনলাম，মানবশরীরে বাহাত্তর থ心ার নাড়ি আছে，তার মধ্যে মাত্র তিনটি－ইড়া，পিসলা ও সুষুন্ন নিয়ে
 ে！！！২ তার আকার সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা ছিন না। কিন্তু ফরূাসি সাহেব －｜llu：। ওয়াকিবহাল। বললেন，＂মাত্র সাড়ে তিন ইঞ্চি—কিষ্তু এই সুপ্তসপ


य，৷｜স্ সত্যানুসঙ্ধানীরা এখন প্যারিসের বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে নিয়ষ্ত্রিত


"উপকারটা কী?" आমি জানতে চাই।
"আনন্দ-এমন আনন্দ যা আমাদের অভিষ্ঞোর অতীত ছিল। এবং আমরা बा পেয়েছি অতান্ত সহজ পথথ। মাতাজি প্রথমম একদিন আমাদের পথ দেশিয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন এবং আমাদের ‘অকূরিত’ করেছেন।’

অক্ৰূরিত শব্দাট অর্ববহ মনে হলো। সাহেব চমৎকার ব্যাখ্যা করলেন, "সামান্য বীজের মধ্যেই তো বিশাল মহীরূহ সজ্তাবনা নুকোনো থাকে। সেই বীজকে ভূমিতে বপন করে অद্ধূরিত করতে হয়। মাতাজ্জি এই কাজটি অতি সহজে করে ফেলেন। এরপর সামান্য কয়েৈদদিনের প্রচেষ্টা যাঁরা সাধনপথথ অভিख, চাঁদের সজ্গে আলাপ আলোচনা এবং অবশেষে নিজেই ওই পথ্থ এগিত্যে याওয়া।"

স্शাनীয় তরুুর খবরাখবর কর়লাম। সাহেব জানালেন, "এই পথে অন্য ওরুর আর প্রয়োজন হয় না, মানুষ নিজেই নিজের পথপ্রদর্শককর কাজ করতে পারে।"

অনুসক্ধিৎসুর মধ্যে যথন বীজ অক্রুরিত করা হয় তখনও মাতজি নির্মনা দেবীর নির্দেশ অতি সামান্য। তিনি বলেন, জুতো খৃল্ল ফেলুন। শরীরে কোথাও
 বসে পড়ুন। यদি মাট্টিতে বসতে অসুবিধা হত্তা হলে চেয়ারেই বসুন।

 মানুষের শাভ্তির পক্ষে মগলজক্কক ন্য়-এই স্বাতষ্মবেবৌই পশ্চিমে মানুষের প্রশাস্তি অপহরণ করছে। অথচ মমনুচ্যে সজ্তাবনার কোনও শেষ নেই। মনুষের অন্তর্নিহিত শক্তি জাগরিত হয়ে ষখন বিশ্বশক্তির সর্পে মিলিত হতে চায় তখনই মানুষের বিকাশ ঘটে, শাঙ্টিত্ত হলে সমন্ত পৃথিবীকে নাট্যর্শকের মতন উপভোগ করা যায় ।"

এরপর নির্মলা দেবী আশ্ধাস দেন, "হজম করা यদি সহজ হয়, নিশ্ধাস নেওয়া यদি সহজ হয়, তা হলে যোগই বা কেন মানুষের পক্ষে সহজ হবে না? आপনারা নিজেদের অনণ্ত শক্তি সম্বল্ধে অবহিত হোন, অন্তর থেকে শক্তিশালী হোন, তা হলেই আঅ্মসাক্ষাৎকার ঘটবে!"

বিদেশি প্রোতাদের নির্মনা দেবী বলেন, "এবার পত্ব ভাব ত্যাগ করুন। আপনাদের যাজকরা যাই বলুন না কেন, কিছুতেই ভাববেন না আপনারা পাপী। মনুষ এমন কিছ্ম অन্যায় করতে পারে না যার ক্ষমা নেই।"

কাফের সাহেব বললেন, "মাতাজির এই কথা আমার মধ্য্য ম্যাজিকের মতন কাজ করেহিন।"

সহজ যোগীদের কাছে নির্মনা দেবীর দ্বিতীয় শর্ত, "যোগে বসবার আগে

অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো। অপরকে ক্পমা না করে নিজের ওপর অত্যাচার ঢালাবেন না। কে বলে ক্ষমা করা মুশকিল ? ক্ষমায় जক্ষম হলে जো নিজেরই অশাল্তি। সবাইকে ক্ষমা করে ষীরে-বীরে আনন্দের স্বর্গলোকে প্রবেশ কর্ন। আমরা সবাই আজ্গোপলক্ধির যোগ্য, এই বিশ্ধাস নিজের ওপর রাখুন। মনে রাখবেন, আমাদের সবার হৃদয়েই মহামানবতা বসবাস করছে।
"यতই দষ্ভ থাকুক তকে আয়ত্তে আনুন। নিজেকে বিনম্র করে তুলুন।তারপর কুলকুণ্ডলিনী জগরণের আহ্নান জনান।জাগরণের পরে আপনি নিজেই অন্যের খরু হতে পারেন।"

নির্মলা দেবীর এই সহজ কথাঔ্ি ফরাসিদের মনে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্ঠি করে। ষীরে-বীরে তিনি কয়েকটি সহজ বৌগিক পথ দেথিয়ে দেন। মাত্র মিনিটট পনেরো সময় লাগে, কিষ্তু শরীর ও মন শান্ত হয়ে যায়।

সাহেব এর পরে যা বললেন ত আমাকে অরও অবাক করে দিলো। মাতজির ভক্তেদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ভারতবর্ষ ঘুরে এসেছেন। বেশ কत্যেকজন পরিণয়সূত্রে আবব্ধ হয়েছেন ভারতীয় শ্লুরীদের সজ্গে। "আমাদর অনেকে সংস্কৃত শিখছে। অनেকে নির্মলা দেক্টীঝ্পে আনন্দ দেবার জন্যে তাঁর

 আসে।"

যা অসষ্ভব ডেবেছিলাম, তা-ই্ই শেষ পর্যণ্ত হয়েছিন। আমার মনের সাধ অপুণ थাকেনি। দেশে-দেশ বন্দিতা মাতাজির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার সুযোগ খটে গিয়েছিন যথ: সময়ে।

নির্মলা দেবীর জন্ম ১১২৩ সালে মহারাষ্ট্রের এক থ্রিস্টান পরিবারে, ๒ঙन्দায়ারায়। ওঁর বাবা শ্রীযুক্ত কে পি সালভে ছিলেন খ্যাতনামা ব্যারিস্টর। মা ‘েলেন মহাশ্যা গান্ধীর ভক্ত। এই মহিলার ছ’ ছেলে, পাঁচ মেয়ে। বাবা কম বয়সে
 ஈয়্রেক বছর থেকে গিত্যেছিলেন। গান্ধীঙি; ওঁকে ‘নেপালি’ বলে ডাকতেন তঁর ।,1পা নাকের জন্যে। নির্মলার এক ভাই কংখ্রে নেতা, এন কে পি সালভে


निর্মলা বললেন, "আমার এই ব্যেগকে কোনও ধর্মীয় অনুঠ্ঠান বলে ভাবার খ৷্যোজন নেই। বে যার ধর্ম্ম থেকেই এর সুফল. লাভ করতে পারেন। বরং এর "৩cে খ্রিষ্টান আরও ভাল શ্রিস্টন হবে, হিন্দু আরও ভাল হিন্দু হবে।"

গাকীজির আশ্রম থেকে বেরিয়ে এসে নির্মলা দেবী পড়াশোনায় মন দেন

এবং আই এস সি পাশ করে যথাসময়ে ডাক্রের হবার বাসনায় মেডিক্যাল কলেজে যোগ দেন। দু’ বছর ডাক্তারি পড়ার পর পড়াশোনায় ইতি হলো। সংসারী হনেন নির্মলা দেবী। স্বামী ত্রী শ্রীবাস্তব ভারতবর্ষ্যের প্রথম ব্যাচের আই-এ-এস। ইনি একসময়ে প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারি হয়েহিলেন এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর দেহাবসানের সময় তাসখন্দে উপস্থিত হুলেন। এর পর তিনি ইউ এন ও-তে যোগ দেন এবং একটি ওরুত্বপপর্ণ বিতাগের সেক্রেটারি জেনারেল পদ অলকৃত করেন দীর্ঘ সময়ের জন্য।

শ্রীবাঙ্তবজির বিপুল সাফন্যোর প্রমাণ, সম্প্রতি রানি এলিজাবেথ তাঁকে নাইট্ড দিয়েছেন। এই সম্মানিত নাইটছড আর কোনও ভারতীয় পেয়েছেন বলে আমার জানা নেই, यদিও পরাধীন অবস্থায় স্যার উপাধিতে ভূষিত হওয়ার জন্য ভারতীয়রা উন্মুথ হয়ে থাকত্ন। अভিজ্ঞ ব্যক্কিরা আজও দুঃথ করেন, স্যর হওয়ার মধ্যে থে ‘ধাক্কা এবং সুখ’ ছিল তার অর্ধেকও নেই পদ্মীী পদ্মভৃষণে। কারণ এই ব্যাপারে আমরা ঠিক মনঃঃ্থির করে উঠতে পারিনি। কিছ্ম একটা দিতে হয় তাই দেওয়া, অথচ জনিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা গ্রোব নয়। স্বাধীনতার পঁচ

 ছপানোটাও নীতিবিরুদ্ধ্ কি না তা প্রাশ্থ্টী জনসাধারনের কারও স্পষ্ট জনা নেই।
 সারভেট্টের শ্ত্রী হিসেবে দুনিয়ার স্ব্বত্র ঘুরে বেড়ানোর এবং পৃথিবীকে ভালভাবে দেখবার বিরল সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেছেন। প্রবাসে সংসার পাতলেও দেশের অনুভুতি থেকে নির্মনা দেবী নিজেকে দৃরে সরিয়ে রাখেননি, বরং ভারতের অধ্যা|্মসাধনার ধারাবাহিকতা তাঁকে অকৃষ্ট ও মুক্ধ করেছে। বিশেষ করে মহারাষ্ট্রীয় সাধক জানেপ্র, ঢুকারাম প্রমুখের জীবন ও সাধনা তাঁকে অনুপ্রানিত করেছে।

সেই সজ্গে বৈষ্ঞানিক অনুসক্ধিৎসা। নির্মলা দেবী বললেন, "ওই যে দু’ বছর ডাক্তারি পড়েছিলাম ত সমস্ত জীবনে কাজে নেগে গিয়েছে। আধ্যাষ্ֶিক অনুভুতির পথে এগোবার সময়ে বৈঙ্ঞানিক নিয়মানুবর্তিতাও সাহাय্য করে।"

আধ্যাষ্খিক অভিজ্ঞতায় নির্মলা দেবীর সাফল্য কিন্তু বেশী দিনের নয়। বিশেষ কোনও তুরুন ওপর নির্ভর করা বিদেশে বসবাসের জন্য সষ্তব হয়ন। মাত্র সেদিন (बই মে ১৯৭০) কুলকুণলিনী জাগরণের বিরল অভিজ্যত তিনি অনুভব করলেন। এবং সেই থেকে সহজ পথে সহজ যোগী হবার ইচ্মা জাগলো।

নির্মলা দেবী বললেন, "সংসারাশ্রমে থেকেই অধ্যায্খিক উপলক্ধি অর্জন করা

সম্ভব। আমি নিজে গৃহবধূ, দুটি কন্যা-সশ্তানের জনनী। স্বামীর সাংসারিক দায়দায়িত্ব आমি কথনও অবহেলা করিনি। वেয়েদেরও মন দিয়ে মানুষ করেছি, তাদের বিবাহ দিত্রেছি। দিদিমা হয্যেছি। आমি রান্নাবান্না মন দিত্যে করেছি। শ্বখ্রেবাড়ির লোকদ্দর ওপর আমার দায়দায়িত্ব সাধ্যমতন পালন করেছি। শ্বज়ররাড়িতে আমার বেশ সুনাম আছে বলাটা বোধ হয় অন্যায় হবে না। এরই
 উপলক্রি করেছি। আমার মনে হয়েছে এই পথ মেটেই দুর্নভঘ্য নয়, অতি সহজেই তা অতিক্রিম করা যায় এবং মানুষকে তা জানানো উচিত। সেই কাজই সাধ্যমতন করে যাচ্ছি, গত কুড়ি বছর ধরে।"

নির্মলা দেবী বললেন, "আমি প্রতিষ্ঠান গড়ায় বিশ্ধাস করি না। আমি গুরুগিরি করে পয়সাও রোজগার করি না, যা আমি জানি তা সবার মধ্যে বসে বলি। অনেকে ভরসা পায়।"

ফ্রাসি দেশে সহজ যোগের প্রচার সম্পর্কে কথ্া হলো। ইউরোপের মধ্যে ভিয্রেনাতেই এই যোগের প্রসার হয়েছে সর্বাধ্রিক্, তার পরেই প্যারিস।
 চলে আলেন বছরে তিন-চারবার।
 "ফরাসিরা খুবই সুরুচিবোభসম্পন্ন ,
 বথরুমホুলোও আলাদা ধরনের।"

এর পরের মন্তব্যািও মনে রাখবার মতন। "ফরাসিরা অতিমাত্রায় ব্যক্সিস্বাতক্ট্যে বিশ্ধাসী এবং এই ইনডিভিজ্ভুয়ালিটি থেকেই এদের অনেক সমস্যা শুরু হয়। সাহিত্যকে এরা ব্যক্তিজীবনে ভীষণ গুরুত্ন দিত্যেছে-্লোপাসা, জোলার কাছ থেকে ওরা যা নিয়েছে অতে ওরা আরও জুলেপুড়ে মরছে। ইদানিংকালে সার্ত্রের চিন্তাও ফরাসি মনের জটিলতা বৃদ্ধি করেছে-ওঁর উইলপাওয়ার’ বা ইচ্ছাশক্তি এবং ফয়েডেের ‘সেক্পোওয়ার’ বা ভৌনশক্তি ফরাসিকে দিক্রাশ্ত করেছে। ফুয্যেডের বক্তব্যকে খোদ ভিয্রেনাবাসীরা তেমন পাত্তা দেয়নি, কিন্তু ফরাসিরা ওঁকে মাথায় তুলেছে। ফরাসি ভুল করে মরানিটিকে এক ধরনের ইনহিবিশন বা মনস্তাত্বিক বাধা মনে করেছে। সেই সজে রোমান ক্যাथলিক চার্চের কিচূতা দুযুদ্যে মূল্যবোধ-লোককে সব সময় পাপীতাপী বলা, আবার পাশাপাশি কিছू যাজকদ্রে ব্যক্তিজীবন সম্বc্ধে নানারকম মুখরোচক গালগাল্প ছড়ান্ো। ফলে, কিছू লোক ভাবলো নৈতিকতার কোনও প্রল্যোজন নেইই।
"নৈতিক অধঃপতনের অনেক ন্মুনা ফ্রাসি দেশে পাওয়া যাচ্ছে। কিছू কিছু

কলেজের মেয়ে নাকি দামি হোটেলে ঘুরে বেড়াতে ত্বিষা করে না। ধনী আরব, ধनी आমেরিকান এদের শারীরিক সান্নিধো উষ্মসিত হয়। অনেক গ্রামে সন্ধ্যা সাতটায় কাউকে পাওয়া ভার। সাড়ে ছয়ঁণ বাজলেই তারারা মদের বোতল নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে ওঠঠন। মাতজি একবার প্রিয় ফরাসি ডক্তাদর বলেছিলেন, "তোমাদের রকমসকম পান্টানোর সময় এসেছে। শে-শহরে প্রত্যেক পাচটা ল্যাম্পপোস্ট অন্ডর একজন বেশ্যা অপেক্ষ্ করে এবং প্রতি দশটা ল্যাস্পপপাস্ট পর পর একটটা সুঁড়িখানা জাকিিয়ে বসে আছে, সেখানে মানুষ তার মুল্যবোধ ফিরে পাবে কী করে?"

একটট গোপন থবর পাওয়া গেলো। কিছू-কিছ్ প্রাচীন ধনী পরিবারে (এঁর মধ্যে নাকি কিছু ইহ্খিও আছেন) ছেলে বায়োধ্রাণ্ত হলে অভিজ্ঞ কোনও বারবনিতকে প্রাইভেট টিউটরের মতন নিয়োগ করা হয় ছেলেকে যৌনশিক্ষায় স্নাতক করে তোলবার জন্য। হয়তো প্রতিবাদের ঋড় উঠবে, কিদ্ধ 'যাহা রটে কিছ্ম বটে’ বলে একটা প্রবাদে দুনিয়ার মানুষ আস্সাশীল।

সুরসিকা মাতাজির মন্তব্য ; "ফর্রাসিদের মতন্র সৃষ্টিশীল মানুষ দুনিয়ার কোথও নেই। কিজ্ঠ সেষ্ষকে এরা বড় বেশি (ক্ধ) ব্যক্তিস্বাধীনতার এই দেশে মানুষের ওপর ফ্মেৃটিিরও বড় বেশি অত্যাচার। সেই দিক থেকে ‘অপ্রেসিভ’ সমাজ বলা যাঁ্কে P্যাশনের ধারা বে-মুখো সে-মুখো মানুষ ছুটতে বাধ্য হয়। হঠাৎ यদি হাটের ধুয়ো উঠলো সবাই উদ্দু টুপি
 করতে হবেই। স্কান্টের ঝুল যদি কমলো তোমাকেও ওই ধরনের স্কার্টের খরিদ্দার হতে হবে, ততে যদি তোমার হাঁটবার অসুবিধে হয় তা হলেও। এই সব আজব স্টাইলের জন্ম হয় প্যারিস শহরে, তারপর তা ফরাসি দেশের সীমানা পেরিঢ়ে ফিন্নল্যা- পর্যম্ত চলে যায়। এমন জুতো হয়তো ফ্যাশন হলো যা পরলে হাঁটতে অসুবিধে হয়, শিরে টান ধরে। কিষ্ট ঘাবড়াও মত, ওই পরে মেয়েমানুষকে ঘুরে বেড়াতে হবে, তাতে যদি ভেরিকোজ ভেনের যন্্রণা বাড়ে তা বাড়ুক।"
'কায়স্থ' কথাটির চমeকার ব্যবহার করনেন নির্মলা দেবী। কায় মানে শরীর- এই শরীর সামলাcতই কায়েত ফরাসি সদাব্যু। তবে হঁঁ, রান্নার শিল্পটা আয়ত্ত করেছে বটে। খাওয়া-দাওয়ার খানদান কাকে বলে ফরাসি তা জানে। রেস্কোরাঁয় গিয়ে বসনে কী অর্ডার দেবে তা ঠিক করতেই খানদান ফর্রাসি পঁয়তাপ্রিশ মিনিট নিয়ে নেয়।

निর্মলা Cেবী বললেন, "দুনিয়ার ভারতীয়দের যতই বদনাম রটুক, আমদের ঐতিহ্য আমাদের ভীষণ 'মইন্ড' বা মূদুস্বভাবের করে তোলে। আর পশ্চিমী সভ্যতা হলো অ্যাগ্রেসিভ-আক্রমণপ্রবণ। নিজের যা ভাল লাগে তা অপরকে

গেলাবার জন্যে পশ্চিমী মানুয উটে পড়ে লাগবে। আর শ্রদ্ধা জিনিসটা ওদের ঘটে নেই। खল্যেড মাকে কী যে বলে বসলেন শে পশ্চিমের বারোঢা বাজলো। আমরা মাতৃপৃজারীর দেশ, আমরা বোনের ওপর মায়ের ওপর চছ়ান্ত নির্ভরতা দেখাতে পারি, আমরা ওই সব সম্পর্কের মধ্যে সেক্স নামক. প্ৰঁয়াজ-রসুনের গन্ধ পাই না।
"আপনি প্যারিসের মেট্রো এবং বাসে এবাু নজর করনেই কিছ্ম সিজোし্রেনিক দেখতে পাবেন। আপনার দুঃখ হবে, বাসে ট্রেনে নিঃসঙ মানুষ মানসিক রোগের বলি হয্রে একলা-একলা বিড়-বিড় করে কথা বলছে।
"ভারতবর্ষের অ্যাধ্যাখ্খিক শাস্তি ফরাসিদের প্রয়োজন রয়েছে। এঁরা সহজ যেগের ব্যবহার করেছেন ভালভাবে। কেউ-কেউ তাঁদের ছেনেমেয়েকে ভারতবর্ষ্বের কোনও ইস্কুলে পড়াতে চাইছ্নে, কারণ ভারতীয় মৃন্যবোধকে এঁরা নতুনভাবে আবিষ্কার করে গ্রহণ করতে চাইছেন।"

নির্মলা দেবীকে শেষ প্র্ম করেছিলাম, "আপনি ফ্রাসি জাতকে ভালবাসেন, এই জাতকে বেশ কয়েক বছর ধরে দেখছ্নে, এক স্তুায় এঁদের কী বলা যায় ?"

এবদ্ম ভেবে নিয়ে নির্মলা দেবী উত্তর দিক্ধে@ "গত শতাক্দীতে শিকাগা

 আমি ওদের যা বলে সম্বেধন কর্রেণ্णীম তা হয়তো আপনার কাজে नाগতে
 নামকরণ করে দিয়েছেন, আমি ব্যবহার করেছি। আপনিও ব্যবহার করতে পাবেন-লে মিজারেবল -৮ই একটি কথায় ফরাসিদের প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিক্যে দেওয়া সজ্ভব।" এই বলে নির্মলা দেবী হাসতে লাগলেন।

আমিও ঘড়ির দিকে তাকালাম। অনেক সময় কেটে গিয়েছে, এবার উঠে পড়। দরকার।


দু’একদ্নেনের কসরতেই আমি যাকে বলে নাকি ‘'েোক্ত’ প্যারিসিয়ান হয়ে উ১ছি। প্যারিসের নাকি এইটাই ধর্ম-ভে কোনও দূরप্বকে এই শহর হজম করে ফেলতে পারে। অনেকটা কামরূপ কামাখ্যার মোহিনীমায়ার মতন। দूনিয়ার কত

সেরা মানুষকে ভেড়া বানিয়ে প্যারিস যে নিজের ঘরে স্বেচ্ছাবন্দি করে রেথেজে, তার ইয়তা নেই। প্যারিস यদি ঠিক করে কারও মাথা চিবেবে, ভ'? :ার বাঁচার উপায় নেই।

প্যারিস যে মানুষের স্বভাব পাল্টে দেয় তা আমি নিজেই হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছি। যে আমি সাতান্ন বছর ধরে সকাল-সকাল বিছানায় গিয়ে সকাল-সকাল শय্যাত্যাগ করে স্বাস্যাবান ও বিচহ্ষণ হার স্বপ্ন দেখ্খছি সে-ও এখানে প্রায়নিশাচর হয়ে উঠেঠি। কিস্তু মজা এই যে রাতে অনেকদ্ষণ ঘুরেছে বলে দিনে অনেকক্ষণ ঘুমোতে হবে এমন কোনও বহ্ধন নেই প্যারি নগরীত। সর্ব অথ্থ মুক্তির স্বাদ পাবার মহানগরী এই প্যারি, ওধু পকেটে যেন কিছ్ পয়সা থাকে মঁশিয়ে মহাশয়!

এমন এক সময় ছিল যখন সস্তগগণ্ডার শহর ছিল এই নগরী-কম পয়সায় বোহেমিয়ান জীবনयাপনের মক্কা অথবা মথুরাপুরী বলা চলতে পারে। তাই হদো-হদো আমেরিকান, ইংরেজ নিজের দেশের জ্রানায়্রণা সছ্য করতে না পেরে কিছু পয়সা পকেটে নিয়ে প্যারিসে স্বর্গসুখ লাভের আশায় ছুটে এসেছে।
 শিক্লীরা, সাহিত্যিকরা, দাশ্শনিকরা, বিষ্ধবীक্ৰ द্খিানে আসুন, মানবতীর্থ হয়ে উঠুক এই মহানগরী। কিস্তু দ্বিতীয় য়eধ̂ পর থেকে ফরাসি ক্রমশ চালাক

 চায় শাঁসালো বিদেশিকে-যার পকেটে সীমহীন ডলার, মার্ক অথবা ইয়েনের গোল্ড ক্রেডিট কার্ড। সুযোগ বুঝ্ে ফরাসি এখন প্যারিকে করে তুলেছে পৃথিবীর অনাতম 'খরৃচে’ শহর—বেখানে কোনও কিচ্ছু সস্তা নয়। কিষ্ত প্যারিস ভাগ্যবান, বড়লোকদের শহর হয়েও তার ‘জনত’’ ভাবমৃর্তিটি সাফলোর সঙ্গে বজায় রেখে চলেছে।

আমার আশ্রয়দাত তার অথিতিকে নিশাচর বানালেও দুপুরে টেটো কোম্পানির ম্যানেজার হতে বাধা দেয়নি। যাতে কোনও রকম অসুবিধে না হয় তার জন্য আহে ইভ্রাহিম, হাত বাড়ালেই বক্ধু। আরও আছে অপার স্বাধীনত-यদি বাইরের কাউকে ব্্ুু নির্বাচন করি তাতেও বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। ফরাসি পথপ্রদর্শিকার প্রলোভনও রয়েছে শাইনিং ডাকসাইটে সেজ্রেটারি ক্যারোলিনের মধ্যে। সমস্ত কাজ ফেনে রেেে সে আমার সঙ্গে যে কোনো সময় বেরিয়ে পড়তে রাজি আছে। কিস্তু ক্যারোলিনের মুশকিন আমি আন্দাজ করতে পারি—পথ্থ যা দেখি তা আমার কৌহুহলের উদ্রেক করে। অর্বাচীন বালকের মতো এতোই প্রপ্ম করি বে ক্যারোলিনের ইংরিজির ভাজার শুন্য হয়ে যায়।

বেচোর হাঁপিয়ে ওঠে আমকে সামলাতে। আমার ফরাসি জানা থাকলে তার কজটা কত সহজ হতো ভেবে ক্যারোলিন হা-ছ্তাশ করে।

ক্যারোলিন বুঝতে পারে না, এই শহরের রাজপথে অনাক হবার মতন কী আছে? ওর ধারণা, প্যারিস একটা ‘অর্দিনারি’ সিটি। অমি কী করে এই সুন্দরীকে বোঝাই, ‘অর্দিনারি’ তো নয়ই 'সুপার একস্ট্রা-অর্ডিনারি’ শহর বললেও প্যারিসের কিছूই বলা হল্লো না। প্যারিসে পথচারীদের চালচলন, দোকানের বাহার, বিজ্ঞ|পন্নর কারিকুরি সবই আমাকে মুঞ্ধ করহে।

আমার ধারণা হয়েছে, ফরাসি যা কিছু করে স্টাইলে করতে ডালবাসে। গত রাত্রেই একটা ভিডিও ছবি দেখ্খি গিলোট্টেনে মাথা কাটবার আগেও ফরাসি বধ্য়ুমিতে দুল ছঁঁটার ব্যবস্থা রেথেছিল। সঙ্রাট যোড়শ নুই গিলোটিন হবার আগে ওই হেয়ার কাটিং থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন, কিস্তু বিপ্পবী ফরাসি রাজি হয়নি। একটা সভাজাত খেপে উঠলে কতখানি বর্বর হয়ে উঠতে পারে তা জনতত হলে আরেকবার ফরাসি বিপ্ধবের ইতিহাস לুক করে পড়ে নেওয়া প্রয়োজন। বাঙ্তিল ধ্বংসের দ্বিশতবার্ষিক উৎসব ট্রপলক্ষে চমৎকার সব বই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বেরিয়েছে।

এথন आমি যাঁর সঙ্গে পথথ বেরিয়েছি িিিি পাচুদা। মিছরিদা বিমান-ডাকে

 নেই বললেই হয়।
"পঁঁদদা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি কেন ?" এই সব প্রশ্ন করার ইচ্ছে থাকলেও করা হলো না। হাজার হোক পশ্চিমের লোকরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারও মাথা গলানো পছন্দ করে না।

আর ওই সব পুরনো কুশুন্দি vেঁটেই বা কী লাভ ? পাঁদাদা যে দেশের লোকের চিঠি পেয়ে আমার খবরর করতে এসেছেন এইটই না আমার সাত পুরুবেরের ভাগ্য। আমি ওধু জানি, পঁচূদা এখানকার বभীয় সমজে সুপরিচিত নন। স্বয়ং সম্বিe গুহিণীও ওঁর খবর রাখে না यদিও সবাই স্বীকার করে কত বাঙালি এথান ছড়ি়ে ছিটিয়ে আছে, সকলের পাত্ত জোগাড় করা সম্ভব নয়। বছরে একবার বাঙালিরা নিজ্জেদের বাঙালি হিন্দুয্ব জাহির করবার জন্যে দুর্গাপুজার অয়োজনে বাস্ত হয়ে ওঠ১। তখনও যারা নিজেদের টিকি দেখায় না তারা স্থানীয় বঙঙালির ঋরচের খাতায় লেখা হয়ে যায়।

আসলে এমন দেশি ভাই বেশ কিছ্ম রয়ে গিয়েছেন এই ফরাসি দেশে। তাঁরা বাঙালির সন্গে নিরত্তর আড্ডা মারার জন্যে অথবা প্রবাসী বাঙালির পলিটিক্সএ অংশ নেবার জন্যে দেশ ছেড়ে অনাবাসী হয়নি। তা ছাড়া হাতে অত সময়

সবার নেই—বিদেশের পক্কে ফরাসি দেশ যে সর্বসুথের আকর নয় ত তো এই
 আমেরিকা ও ফ্রাপ্েের মধ্যে স্বর্গ-মর্ত ফারাক। এখান যে বাঙালিদের তেমন চোখ ধাঁધানো সাফন্য নেই তা ইতিমধ্যেই আন্দাজ করতে পারছি। ততে অবশ্য কী এসে যায় ? দুনিয়ার সব প্রবাসীকেই যে কোটিপতি হতে হবে তার কী মানে আছে? দুনিয়ার সর্বত্র বে দু-একজন ব্পবাসীর থ্ৰাজ পাওয়া যায় এইটইজো তো যথে্ট।

आমি ভেবেছ্লিম, পাঁদূদা আমাকে নিজের বাড়িতে নিমস্ত্রণ জানাবেন। কিত্ঠ তা করনেন না। টেলিফোনে বনলেন, মেট্রেরে সামনে আমার জন্যে অপেশ্পা করবেন।

প্ৰাঁদাকে চেনা যাবে কী করে? সেই কোন ছান্রাবস্গায় ওঁকে দেখেছি অন্তত চপ্মিশ বছর আগে। भौঁদাদা মোৈেই চিত্তিত হলেন না। বললেন, "এথানে কট ইভ্ডিয়ান আছে যে চেনা যাবে না ?" তারপর মোক্ষম মষ্ত্র ছড়লেন। "আমার কঁধেে একটা শাভ্তিনিকেতনি কাপড়ের ব্যাগ ঝুলবে, কমল্লালেবু রঙের" জয় হোক রবীল্দ্রনাথ ঠাকুরের, ওনেছি এই ‘রাবীল্দ্রিক’ স্টট্টির্পির জনক কবি নন, কবিপুত্র
 দিनো।

সময় সত্যিই বড় নিষ্ঠুর। মোো প্রবেশপথে বিনা হাা্সামায় পাদাদাকে
 কম। জয় হোক মেট্রোর-ফক্রাসি জাত এই এক দাবার ঢালে প্যারিসের পরিবহণ সমস্যার মোটামুটি সমাধান করে নিয়েছে। কলকাতায় আমাদের এই সুখ কবে হবে গো! কবে? সেই মাতৃক্রেড়় থেকে ওনছি, কলকাতায় মেট্রো এলো বলে। তারপর ন্খেড়াখুঁড় হলো-বছর কুড়ি ধরে ব্যাভেজবিহীন অবস্থা় কাটাছেঁ়া কলকাতা ভিথিরির মতন বিপভূবনের ফুটপাতে পড়ে আহে এবং কাতরাচ্ছে। পাচদদা একেবারে পান্টে গিয়েছেন। স্রেফ লাফ দিত্যে কৈশোর থেকে বার্ধক্যে পৌঁছে গিয্যেছেন। চপ্মিশ বছর ধরে প্দুদার যে স্যৃতিটা মনের মধ্যে आঁক ছিল তা এই প্যারিসের সেপ্টেম্বরে মুছে গেলো। পাদুদার রং টিপিক্যাল বেभলি ব্রাউন-বাঙালি বাদামী। লম্বায় বাঙালির তুলনায় এবদू উদ̆। টিকলো নাক। চোখদুটো টানাটান।। শেষ যখন পাচুদাকে দেটেছি তথন যেন চাঁচাছোলা গান ছিল, এখন এবফু দাড়ি। কিস্তু মাথায় মরুতূমি। পঁাচাদার হুল পাতলা হয়ে গিশ্যেছে।

পাম্দদা কাওন্দের স্বাভাবিক রসবোধ হারায়নি। বললেন,—"তুই কি হেমিংওセ্যের ভক্ত ?"

অবশ্যই। তবে ওঁর ,লেখার, ওঁর জীবনযাত্রার নয়। গোটা চারেক স্ত্রী মানেজ করেছিলেন ভদ্রল্লোক।

পাঁদা বললেন, "ওँর দাড়িটা তো দুনিয়ার দাড়িওয়ালাদের অনুপ্রেরণা জুগির্যেছে। কিন্তু ওটা স্টাইল নয়। রোদে ঘুরে-ঘুরে স্কিন ক্যানসার হয়েছিন, ব্রেডের ধকল সইতে না পেরে হেমিংওয়ে ওই স্টইইনের দাড়ি রেথেছিলেন। আমার স্কিন ক্যানসার নয়, ও রোগটা বাঙালিদের হয় না। কিক্তু ভ্রেড চালালেই জ্বালা করতে, তাই দাড়ি রেখেছি।"
"আমাদেরও গাল জালা করে, পাঁদদা। কিষ্ট তা চামড়ার দোষে নয়, ভ্রেডের দোষে! স্বদেশিযুগে তিনটে আইটেম স্বদেশিয়ানার বাইরে রাখা উচিত ছিল-ফইস্কি, ফাউন্টেনপেন এবং ব্রেড। এই তিনটে তৈরি শিখতে ইভিযিানরা বোধহয় কোনওদিনই পারবে না।"

পচদদা বকুনি লাগালেন, "এখানে এসব ব্যাপারে একদম মুখ ચুলিস না। তোর প্রত্যেবটা কথা মেনে নেবার জন্যে বম্ ইন্ডিয়ান এবং তাদে ফরাসি বউরা উচিয়ে বসে আছে। অথচ এই ফর্রাসি একদ্নিন্ট্রাইক করেছিল, ঢাকাই
 করে টিকে থাকা আমাদের পক্ষে সম্তব ন্য়ে
 নতুন নাম গ্রাফিত। মেট্রো কর্ডৃপক্র 乡্যীকার করছ্নে, এই সব দেওয়াল লিখন থেকে গাড়িওুোকে উদ্ধার কপ্কুর্মে জন্যে নাকি কোটি-কোটি ভ্যাঁ বাজে খরচ হচ্ছে। কিন্তু ফরাসি বাউল্ডুলেলের সম্বল্ধে আমার ধারণা বদলে গেনো। এই সব ছোকরা এবং ছুকরিদের শিক্ৰবোধ বেশ উন্নত ষরনের। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সমস্যা কমলে কলকাতার কিছू বাউল্ডুলেকে কলকাতা কর্প্রারেশনের খরচায় এদেশের বাউজুলেদের কাছে ট্রেনিং-এ পাঠানো নিতাঙ্ট জরুরি। কলকাতার দেওয়াল লিথনের সাম্প্রতিক অধঃপতন বাঙালির অবঞ্ষয়ের আর একটি জ্ৰলত্ত উদাহরণ। নব্বুইয়ের দশকের বাঙালি যে নাচতে, গাইতে, ছবি আঁকতেও ডুলে যাচ্ছে তা কলকাতা শহরের হালচাল একদু সাবধানে নজর করনেইই ধরা পড়ে याज्ञा।

পাচদা বললেন, "প্যারিসের মেট্রোতে কলকাতার লোকাল ট্রেনের মতন ভিথিরি-গাইয়ে ওঠ১।এখন একটু ভিড় কম্মের সময়। আজকাল ফরাসি ভিথিরিও প্রোডাকটিভিটি সচ্তেন হয়ে উঠেছে, যখন পড়তা কম তখন সে ভিক্ষের পরিশ্রম করবে না। ঢুই সকালের দিকে ট্রেনে ঘুরিস, ভাল লাগবে।"

এবার পাঁদা ও আমি মেট্রো থেকে বেরিয়ে এসেছি। কেন্ন এই স্টেশনে নামলাম ত। আমার জনা নেই। নিষ্ষাম ভ্রমণ ঢো এই রকমই হওয়া উচিত।

কোধাও কোনও প্ষ্যানিং নেই, যথন যা-খুশি করা।
কিষ্তু পাঁদূদা বুদ্ধিমান লোক। বহ্হদিন দেশছাড়া হলেও হাওড়া-কাঙক্দের মানসিকতা বোঝেন। নিষ্কাম ভ্রণের জন্যে এই অজানা দেশে আমি বে গাজির হইনি তা তিনি হৃদয়ঙ্প করেছেন।
"শঙ্করীী্রসাদের মতন তোরও কি বিবেকানন্দ বাই আছে নাকি? তা হলে স্বামীজি কোন বাড়িতে কী করেছিলেন তা দেখিয়ে আনি।"
"না, পাচদদা বিবেকননন্দটা আমার বিজনেস নয়, যদিও আপলার মতন বিবেকানन্দ ইস্কুলে পড়েছি এবং কিছুদিন পড়িয়েওছি। आপনি ঠিক আশা্ণা প্রকাশ করেজ্নে, শক্কীী্রসাদ বসু ভাগ্যে আমাদর সন্গে নেই, থাকনে ওই সব থেঁজথবর নিতেই চুট্তেন।"
"তোকেও তো করে খেতে হবে। আমি মিছরির কাছে ওনেছি, তুই নিজের দেশে পরকে এবং পরের দেশে নিজেকে থুঁজে বেড়াতে ভালবাসিস।"

কী আশ্রর্য! মিছরিদা, এই রকম লিথিতভাবে আমার ভাবমৃর্তি কলুষিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন ! স্বদেশে ফিরে গিত্যেই ছেঁচোদাকে দ্য়ে একখানা উকিনের চিঠি পাঠাবো মিছরিদাকে।


 খুরুটের বিবেকানন্দ ইস্কুলটা ফে র্রের্রে সামনে দেখতে পাই। সেবার বিবেকানন্দ জন্মদিনে স্বামীজির ভাই ভৃপ্পেন দত্ত এসেছিলেন। বারান্দায় চেয়ার পেত়ে বসেছিলেন। আমার অবশ্য তখন ওদিকে নজর নেই—সমম্ত চিস্তা তখন বাড়তি কমলালেলু বাগাবার দিকে। গজ্জে, আমাদের বেয়ারা, প্রশ্রয় দিয়েছিন, সহবোগিত করেছিল। তবেই-না টয়লেটের দরজা বন্ধ করে ওই লেবু খাওয়া গিত্যেছিল।"

পাঁাদা মনে-মনে হাওড়া পরিএ্রী করে পরমুহূর্তুই প্যারিসে ফিরে এলেন। আমার সমস্যাটl বুঝবার চেষ্টা করে চমeকার বিল্লেষণী শক্তির পরিচয় দিলেন। "অब্প সময়ের মধ্য তোকে এমন সব জিনিস দেখতে হবে যা আগে তেমন কারও নজর আসেনি। সেই সজ্গে এমন জিনিস তোর দেখা প্রয়োজন যা ফরাসি চরিত্রের ওপর কিম্ম আলোকপাত করবে।"

লং লিভ, প্ৰাঁদা। হাজার হোক হাওড়া-কাঔন্দের লোক, ব্যাপারটা চমৎকার বুঝ্েে গিয়েছেন।

পাঁদুদা বলনেন, "এখনকার দু-একজন জাদরেল সমাজতাত্বিক সন্দেহ করজ্নে, জাতীয় চরির্র বলে আদৌ কিছ্ আছে কি ন।। এক-একাঁা দেশ সম্বc্ধে

এক-এক রকম ধারণা মানুষের হয়ে থাকে, কিষ্ুু তা সব মানুষের ক্কেত্রে আঢ়দ অাঢটট না। এই ধর, জার্মানের কথা-প্রচণ পরিশ্রমী, কাজে প্রচঙ খুঁত্যুঁতে বনে দু দিিয়াজজাড় সুনাম। অথচ আমার দুটো-তিনটে জার্মান বন্ধু আছে, কুঁড়ের রাজ। (ক小নও কিছুই ভাল ভাবে করবার আগ্রহ নেইই তাদের।একজন লোকের রুমমেট ২য়ে ছ মাস কাট্রেছেি । সে নিজেই বলেছে, ঢুমি জার্মান আর আমি ফরাসি অথবা বাঙাি যা বলো। দুনিয়ার লোক কুৎসা রটায় ইংরেজ রাঁধতে জানে না। আমার এক ইংরেজ ব্্ধু ছিল তার ফরাসি বউ রাল্নার অ আ ক ঘ জানতো না, আর এই ইংরেজ সায়েব রাঁধতো চমеকার। লোকে বনে ইহদিরা ধান্দাবাজ। টাকাহি জীবনম, টাকাহি পরমস্তপ। आমি এমন ইহ্থি দেথেছি যে টাকার পিছনে ছেটেই না, ক্য়়্রেশে এই প্যারিসে জীবন কাটিয়ে গিয়েছে সমঙ্ত প্রলোভন ত্যাগ করে। (লোকটার মধ্যে কোনও আর্থিক আগ্রইই নেই।"

ব্যতিক্রুই প্রমাণ করে নিয়মকে, ইস্কুলে হাসুদা বলতেন, আমি মনে করিয়ে fиই প্দামাকে।

 शानড্রেড পার্সেট ফরাসি নেই, ওর স্ড জার্মন, ব্রিটিশ, ইতালিয়ান, আদমরিকিন এমনকি আলজেরিয়ান, तु
 জমণসাহিত্য থেকে রসরসিকতা|্টis যাবে। কিষ্ঞ বাপাপারা মাথায় রাখিস আর সנ্ব হলে দেলের লোকদের বলিস। বাঙালিদের মধ্যেও বা ক'জন বাঙালি আছে? বাঙালি-বপুর আড়ালে কোথাও জার্মান, কোথাও ইংরেজ, কোথও প্রাজ্বি কোথাও মাড়ওয়ারি অপারেট করছে। সেইটাই তো হওয়া উচিত, দ斤ল্য়ার সব জাত পরস্পরের তুণগুো গ্রহণ করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। r!লে দুরত্ব কমে যাচ্ছে। এই বে জাপানিদের দেখছিস। দেখবি দু হাজার সন -\|গা|দ সমস্ত ইউরোপে জাপানিত্ব ঢুকে যাবে, আর ওই সময়ে এই জপানও

"জাতীয় দোষ্ডুলোর কী হবে পাঁুদা? आগে তো বনতে৷ একশ ভাল মান্রর মধ্যে একটা পচা আম থাকলেও সঙতণে পাা আম ভাল হয় না, বরং ग্যাক আম পচন ওুরু হয়।"

পাচদদা হাসলেন, "হাওড়াতে তোরা বష্ড হতাশায় জুগিস। ঢুই যা বলেছিস
 "1.4 করবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাই জাতীয় চরিত্রও পান্টে যাচ্ছে, -।। কিছু হাসির লেখক ছাড়া দুনিয়ার কারও কোনও প্ষি হচ্ছে না।"

आপনি বলছছন，＂এইভাবে প্রয়োজনের প্রেশারকুকারে স্সে্ধ হয়ে মনুষ ক্রমশ নিথিল মানবতার দিকে এগিয়ে যাবে？＂
＂হতে বাধ্য，ভায়া，＂প্দুদা আমার পিঠঠ হাত রাখলেন।＂একসময় মার্কিন দেশকে মেল্টিং পট বলা হতে। এখন সারা দুনিয়াটই ওইরকম হতে চলেছে। চাল，ডান，আলু，পিঁয়াজ সব এক হাঁড়িতে সেদ্ধ হয়ে গেলে এক বিচিত্র ศিঁচড়িতে পরিণত হচ্ছে। জাতীয় বিশেষఫ্ৰটা এখন একদু ঘিয়ের মতন স্রেফ ক্রেভারের জন্যে ওপরের দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।＂
＂এসব কী বলছ্নে，পঁঁদদা！ত হলে লেখকের ঢো দেশ ভ্রমণের কোনো মানেই থাকবে না।＂

পঁচুদা শোনালেন ：＂বशদিন প্রবাসে পরবাগ করে বুঝলাম অতীতের দিকে অতিমাব্রায় মুখ ঘুরিয়ে যে－জাত যত বেশি বসে থাকে তার কপালে তত দুঃখ। তার প্রগতি তত শ্নথ। দুনিয়া এখন নতুনভবে বিকশিত হবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠছে，সবার নজর ভবিষ্যতের দিকে। ইউরোপে এখন কেবল দুটো শব্দ－টুডে
 জর্মানি বৈশ্য ধর্ম গ্রহণের সিদ্দাণ্ত ঘোষণা ক্রচ্ট আর্টের সমঝদার ফরাসি ইলেক্ট্রনিককে ঈশ্বররূপে পুজো করতে চাই্র বৈশ্য আমেরিকা গবেযেণগারে সরস্বতীর সাধनায় জীবন উৎসর্গ করে স্ব্রু⿰丬夕夕寸 হ হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠছে।＂
 মধ্যে ভেসে উঠছ্হিল। পৃথিবী যার্জুঁতীতের ভুলজ্রাত্তি ভুলে নতুন কিছু করবার জन্েে ব্যাকুল হয়ে উঠছে আমরা ততই অতীতের কেঁচেে খুঁড়তত－খুড়़তে সাপ বের করছি। রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে কোন জাত কার ওপর কী অন্যায় করেছিল তার খতিয়ান বের করে সুদসম্মে উসুল চাইছি，ঘড়ির কাঁটাকে আমরা জোর করে পেছনে ঠেনতে বদ্ধপরিকর। ভবিষ্যতে আমাদের রুচি নেই，ভরসা নেই। আমরা অতীতের সাড়ে তিন গতার হিসেব নিয়ে সমঞ্ত অবিষ্যৎ স্বপ্ন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

পাঁদদা অতটা নিরাশ হতে প্রস্তুত নন। বললেন，＂বই－টই পড়া কি কম্মে গিয়েছে দেশে ？ইদানিং বেসব বইপত্র বেরুচ্ছে তার থ্ৰেজখবর করলে দুনিয়ার খবর তো জানা হয়ে যাওয়া উচিত আমাদে।＂

আমি বলনাম，＂জওহহর্গলাল，রবীন্দ্রনাথ，মহাম্মা গাঙ্ধীর নাম ভাঙিয়ে আর কতদিন চলবে জানি না। আমদের আাত্জাত্রিক চেতনা কমে যাচ্ছে প্ৰাদ্রা। আমরা বইটই না ঘেঁটে ভিডিও ছবির খপ্ররে পড়েছি। অমিতাভ বচ্চন，শ্রীদেবী， এন－টি－আর যা ভাবছে না তা সমঙ্ত জাতটাও ভাবতে রাজি নয়।＂
＂খবরের কাগজতলো কী করছে？＂জানতে আখ্রী পাচ্পদা।
＂আমাদের মতন আমদের কাগজগুলোও কুপমজ্রুক হয়ে পড়ছে। দুনিয়ার বস্তাপচা নেতিবাচক খবরগুলো ওখানে জায়গা পায়，কিন্তু এক－একটা আए কীভাবে নিজেকে পুনর্গঠিত করতে পারে তার বৃস্তাশ্ত নেই। এই－যে কমন মার্কেটের নামে ইউরোপ্প মহাবিপ্লবের সুচনা হয়েছে তার সম্বষ্ধে আমাদের সাধারণ মানুষের স্পষ্ট কোনও ধারণাই নেই। ফলে প্রত্যেকেই চাইছে রাৰজ। রাজ্যে আরও প্রাচীর উঠুক，এ－জেলার লোক যেন অন্য জেলায় কাজ না পায়। ভারতবর্ষের কৃষিজমি যেমন আলে－ভরা，ভারতবর্ষের সাধারণ মানূযের মনও তেমন বিভিন্ন বিচ্ছিনততার দেওয়ালে বোঝাই হয়ে উঠছে। এই প্রক্রিয়াষ্য ইস্ধন জোগাচ্ছে নেতৃস্থানীয় মধ্যবিত্ত সমাজ—পৃথিবীর বর্তমান স্রোতের দিকক তাকিয়ে নিজ্রের শিক্ষা নির্ধারিত করার মতন সাধারণ বুদ্ধি আমরা হারাए্ বসেছি，পাঁূদা। এক হাজার বছর হুটোপুটি করে বিশ্ব যে সমশ্ত ভাবনা－চিশ্ডা ইতিহাসের ডাস্টবিনে ফেলে দিতে চলেছে আমরা সেইতুলো ঘরে ঢুরে আনবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠছি।＂

পাচুদা আবার বললেন，＂乡ঁযা রে，দেশের লোক্ষ্র কি বই－টই পড়া কমিতো मिচ্ছে？＂

বলতে লজ্জ্রা হলো，＂বই পড়ার কোন্তেটুযোগই নেই আমাদের শহরে। এক কোটি লোকের শহর কলকাতা，ক্ষিক্টুর্রেতে দেবার মতন আধুনিক ইংরিজি বই পাওয়া যায় মাত্র দুটি বিদেশ্রি প্রেট্যের লাইব্রেরিতে। আর কিছ্ জায়গায় বস্তাপচা ম্যানেজমেন্টের বই কির্রী ইংলিশ মোহন সিরিজের নভেল। সমঙ্ড হাওড়া শহরে，আধুনিক ঞ্ঞানের বই তো দুরের কথা，একখানা হাল আমলের এনসইক্রোপিডিয়া নেই কোনও লাইব্রেরিতে। অথচ আমাদের কাগজ্ে অর্থমন্ত্রীর，সংস্কৃতি মষ্ট্রীর，গ্রষ্থাগারমষ্ট্রীর ছবি নিয়মিত বেরোয়।＂

পাচুদা বলনেন，＂তোকে দু－একটা মজার জিনিস দেখাই।＂
এদিক－ওদিক ইাটতে－ইাঁটতে পরের পর কয়েকটা বইয়ের দোকান দেশা গেলো। পौঁচুদা বললেন，＂বই পড়তে পেলে ফরাসি আর কিছুই চায় না। এখানে এমন সোকান আছে যেখানে শনিবারে এক লাখ লোক যায়，ঢুই ওনেছ্সিস নিশ্ম।凶থচ কটা লোক আছে এই দেশে？সাড়ে পौচ কোটি মাত্র।＂

একটট দোকানে ঢুকে পড়েছি আমরা।গাদাগাদা বইতে ঠাসা দোকান। আমার ৷．পাড়া কপাল，সবই ফরাসি ভাষায়। অথচ পৃথিবীর বাঙালিা সংখ্যা ফরাসির প্রায় চার গুণ।

দোকানে হঠাৎ একটু উত্তেজনা দেখা দিলো। দু－একজন মহিলা ভয়্য পপের একটু সরে দাঁড়ালেন। সত্যিই ক্রাইসিস！একটা আল্ডার－উইয়ার পরা নোংরা ।．লাক ভিতরে ঢুকে পড়ে খোদ মহিনা ম্যানেজারের কাছে চলে গিয়ো। ＂ドかর ভ্রমণ（২）—マ৭

লোকটার গায়ে যা দুর্গপ্ধ ততে অন্ন্রাশনের ভতত বমি হয়ে যাবার জশশক্ণা। আমি ভয় পেয়ে গেলাম, লোকটা মারখোর না ऊরু করে!

পচ্দা মোটেই উদ্বিপ্ম হলেন না। ফিস্ফিস্ক্ করে পরামর্শ দিলেন, "কেনো চিত্তা নেই, ব্যাপারটা তখু দেথ্ে যা।"

গাগল লোকটা খান চারেক বই পছ্দ করে সেখলো অতি সাবধানে একটা চোঙায়া পুরে লোকান থেকে বেরিয়ে গেলো। দোকানের মেমসায়েব ম্যানেজারকেও বিশেষ বিচলিত দেখালো না।

পাদ্দা এবার ব্যাপারটা বোঝালেন। "এই পাগनটির বাতিক বই পড়া। দোকান-দোকানে গিয়ে বই সংগ্রহ করে, তারপর রাস্তায় বসে সারাদিন বইই পড়ে দোকান বক্ধ হয়ে যাবার আগে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। দোকানদার সব জানে, তাই পাগলকে খুব ঘাটায় না"

ব্যাপারটা বিশ্থাস হচ্ছ্লি না। কিন্তু পাদুদার সজ্গে বেরিয়ে এসে দেখলাম, ফরাসি পাগন যুটপাতের এক কোণে বসে পড়ে আপন মনে বই পড়ে যাচ্ছ। মনে হলো যুটপাতেই এঁর বসবাস। ख্ঞানগম্যি সব স্কিরিয়েও বই পড়ার নেশাটা এই পাগলের এথনও ছুটে যায়নি।

 প্রথম দেখলাম।
 পড়া শেষ করে পাগল ওই বই ফেরত দিয়ে আসবে।"

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। পাগনও ফরাসি দেশে বই পড়ে! আর আমাদের দেশে যা অবস্থা হচ্ছে ততে কিছু দিনের মধ্যে পাগন ছাড়া আর কেউ বই পড়বে না। চিত্তার সেই তুষারযুগের নাম হবে ভিডিও যুগ বা টিভি যুগ।

এই পাগলের প্রিয় বিষয় কী কী তা জানবার কৌহৃহল ছিল। কিত্ট ফর্রাসি ভাষা তো আমার জানা নেইই। প্চাদা আমার কাজে লাগবার জন্যে এবদু এগিয়ে গেলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, "সাবজেষ্টা বলবো তোকে ? ঢুই হাসবি। পাগল সেলফ-হেল্পের বই পড়ছে-কী করে আশ্পোন্নয়ন করা যায় তার বই!"

জত হিসেবে ফর্রাসিরা আমার কাছে ভীষণ সম্মানিত হয়ে উঠতে।এ-দেশে পাগলেরও বিশেষ রুচি আছে।

আমরা প্যারিসের অভিজাত অঞ্চলের পথ ধরে হেঁটে চলেছি। দুনিয়ার বড়লোকদের এখানে বাজার করতে আসা ছাড়া উপায় কী? কী সব দোকানের বাহার ! কী সব মনোমোহিনী নাম! কী তার ねলমলে ভাব। আর যেসব বালিকা




 यায় जারও অাইডিয়া পাবি＂
＂ना，भौদদা। आমি দোকানদারি শিথতে প্যারিলে आসिनि，आমি एन्बाभि



呝＂









 यण्हि ঢヌनख।





呅।


দোকানের সামনের লম্বা লাইন দেখতে আমার আগ্রহ লক্ষ্য করে স্বয়ং পাঁচুদা আমাকে মৃদू বকুনি লাগালেন, "কিউ দেখতে কে৬ প্যারিসে আসে না শংকর।"

কিষ্তু যার যা স্বভাব ! কী করবেন আমার আস্তর্জাতিক গাইড ? লম্বা লাইনটাই আমার মনে লেগে গিয়েছে, সায়েবদের অন্য অনেক আদিখ্যেতার লম্বা বিবরণী তো কত জায়গায় পড়েছি।

আমার মনে এই মুহুর্তে স্রূর্তির হাওয়া। বললাম, "পঁচচদা যুগ যুগ জিও। সেবারে কলকাতায় যে-লাইন দেখখছি তা এরকমই লম্ব| উঃ, রুটি-রুটি করে সমস্ত জাতের লাইফটা ভাজা-ভাজা হয়ে গিয়েছিল।"
 রেখে কাকে দেখেন বুঝে উঠতে পারচ্নে ন
 লোককে বিদেশে ঠিকমতন গাইমু্ণরুন। आপনি তো আমার থেকে কয়েকবছরের বড়, আমি যেসব ক্কুষ্য়র সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে পৈতৃক শরীর রক্ষে করে বেঁচে থেকেছি আপনিও স্সেছসব সময় দেখেছ্নে । মল্বস্তর, খরা, পাউরুটির লাইনের কথা মনে পড়ে না?"

পুরনোদিনের প্রসঙ্গ তোলায় পাঁচদা একটু নরম হলেন। নস্টালজ্জিয়া এমন জিনিস যে পাথরও তলতল করে। পঁচূদা বললেন, "হাওড়ায় খুরুট রোডে সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির সামনে আমাদের সবেধন নীলমণি পঁউরুটির দোকানটা ছিল্ল—কালিকা স্টোর্স।"
"এই তো, পথে আসুন দাদা। কালিকা স্টির্সের অনেক পঁউরুটি আমার এই বডিতেও সমাধিস্থ হয়ে আছে, পীচুদা।"

পাচুদা বললেন, "যুদ্ধের আগে..."
"কোন যুদ্ধ?"
"ওরে যুদ্ধ আমাদের প্রজন্মের পৃথিবীর মানুষের কাছে একটাই হয়েছে তার নাম সেকেন্ড ওয়ার্লড ওয়ার। ওটাকেই আমরা 'যুদ্ধ’ বলি, আর সব ওর কাছে হাতাহাতি। তা যা বলছিলাম, যুদ্ধের ऊরুতেও ছিল তিনরকমের রুটির চয়েস-ফারপ্পা, গ্রেট ইস্টার্ন আর রাজবন্দী। কালিকাতে ফারপ্গা পাওয়া

যেতো। আহা，কী সে সাজানোর কায়দা—যেন আর্ট গ্যালারিতে ছবি টাঙানো রয়েছে। ফারপোরও কত বৈচিত্র্য－মিষ্ক ব্রেড এবং আর একটা ছিল কিসমিস দেওয়া রুাট，সেটা বিহারী চকোত্তিদের বাড়িতে যেতো।＂

এইসব কথা বলতে－বলতেই প্রাচুদা আমাকে নিয়ে সট করে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন，＂এটাও হাওড়ার লোকদের পুরনো অভ্যাস। লাইন দেখলেই，কেন লাইন，কীসের লাইন খবর না－নিয়েই প্রথমে একটা ভান পোজিসন নিয়ে নাও। বেশি ভাবনা－চিন্তা করতে গেলৌই সুবর্ণ সুযোগ ফস্কে যেতে পারতো ওই যুদ্ধের সময়। তখন সবই তো লাইন，সবই তো কন্ট্রোল। অনেকেই তো কাঁধের ঝুলিতে র্যাশন কার্ডখানা এখনকার পাশপোর্ট বা ক্রেডিট কার্ডের মতন সারাফ্ষণ বয়ে বেড়াত্ন। আমরা অতোটা চালু ছিলাম না। লাইনে নিজের জায়গার দখলটা প্রতিষ্ঠা করে র্থাজ নিয়ে জানলাম হয়তো বেবি ফুড দিচ্ছে，কিংবা কাপড়। তখন 巨্রুট্লাম বাড়ি থেকে পয়সা আনতে। ট্যাকে পয়সা থাকলেই যে জিনিসপত্তর হয় না এই নির্মম সত্যুকু আমরা ওই সময় বুঝেছিলুম। বাড়ি থেকে গদাইলস্করি চালে ফিরে ৷হ্যসও দেখতাম লাইন মাত্র
 জগন্নাথ হয়ে যেতো，খদ্দের দেখলেই চেঁস্চৌ্টেকুর তুলতো।＂

আমাদের ফরাসি লাইন কিন্তু মোর্রু নড়ছে না। আমরা দু জন হাওড়া－ কাশ্দের অ্যামবাসাডার মনের স্রক়্ি বাংলায় বকবক করে যাচ্ছি। ফরাসি সায়েবরাও মুখ বন্ধ করে নেই， বলে যাচ্ছে।

লাইনটা যে কীসের তা এখনও বলা হয়নি। পাঁচুদাই ফাঁস করলেন，রুটির লাইন।

জয়বাবা ফেলুনাথ। তা হলে এখনও বিধির বিধান বলে একটা কিছ্র আছে， আমদের দেশে এখন রুটির লাইন উঠে গিয়েছে，কিষ্তু প্যারিসে এই লাইন r．ৰঁকে বসছে। অথচ এরাই তো দোলদুর্গোৎসব করে ফরাসি বিপ্সবের ｜দ্দশতবার্ষিকী পালন করলো এই সেम্নি। ই হানড্রেড ইয়ার্স তা হলে গোমায় ｜rয়েছে，রুটির লড়াই থেকে ফরাসি এক．পা এগোতে পারেনি। বদনাম হয় （．কবল ইন্ডিয়ার，পাকিস্তানের，বাংলাদেশের। আমদেরও একদিন মান ইম্জতত ২！．ব，আমরাও একদিন কলকারখানায় আমাদের উপমহাদেশ ভরিয়ে ফেলবো， আমরাও একদিন সাউথ এশিয়া কমনমার্কেট গড়ে তুলবো，যা হবে লোকসংখ্যায় দ斤নয়ার এক নম্বর বাজার। জাপানি，জার্মান，ফরাসি，মার্কিন সবাই এই বাজারে －\｜か গলাবার জন্যে আমাদের কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকবে，তখন মন দিয়ে ；‘‘হাস－ফিতিয়াস পুনরায় লেখানো যাবে।

পাদুদা বললেন, "ওরে অকারণে পুলকিত হওয়াঢা বাঙালির জাতীয় দোষ। আগে বাপারটা মগজে ঢোক, তারপর নাচানাচি মাতামাতি কর।ইয়েস, স্বীকার করতেই হচ্ছে প্যারিসে এখনও রুটির লাইন পড়ে। অবশ্যই পড়ে, কিন্ত্ত তা বাধ্য হয়ে নয়, স্রেফ লোকের মর্জি অনুযায়ী।"

এ আবার কী তত্ูু নিবেদন করলেন, পাচুদা? তা হলে, আমাদের গরম্মেও বলবে, কেরোসিনের লাইনটা লোকের মর্জি অনুযায়ী, ঘ্যারিকেন জ্ধলিত্যে গিন্নির সন্গে ডিনার খাবার সাধ জেগেজে, তাই দোকানের সামনে ক্যানেস্তারা হাতে লাইন!

পাদূদা এবারে বকুনি লাগালেন। ফরাসি সায়েবরা নাকি রুটির বাপাপারে ভীষণ স্পের্শকাতর। রুুটি নিয়ে ফরাসির টিকি ধরে টননাটানির চেষ্টা করছি ওনলে এখনও মারদাञ্গ হয়ে যেতে পারে। পাচদা বললেন, "মফস্বলে থেকে থেকে তোদের বুদ্ধিটা ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। তিলকে তাল করতে চাইছিস ঢুই, একটা ফর্সা জাতের মুখে কালি মাখাবার জন্যে। ব্যাপারটা বোঝ।"

প্দাদা আমার সম্বিৎ ফিরিয়ে আনলেন। লাইন পড়েছে প্যারি মহানগরীতে।
 নাম পোয়ানাঁ। शাজারখনেক বেকারি আছে থ্রে ন্রি নগরীত, কিস্তু পোয়ালাঁ বেশি নেই। এই দোকনের রুটি খাবার জন্যে ব্রেপ্পে ফরাস্ এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে পারে, আতनাা্তিকের দলায় ডুব জজ心s পপারে, জাঙিয়া পরে ইংলিশ চ্যানেলে সাঁতার দিতে পার্। পোয়ালাঁ। কুুঁ 'পায়ালাঁ, বুঝলি। যেমন ছিল আমদের কালীবাবুর বাজারে সুরেন তেন্রর লোকনের সামনে লাইন। তেলেভাজার দোকান আছে দেড়শ, কিষ্ঠ সুরেন তেনি একজনই। বেমন গল্প লেখক তোদের মতন ডজন-ডজন, কিদ্ট শরৎ চাট্টে্যে একজনই।"

ইতিমধ্যেই আরও কয়েকজন আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সারাজীবন ধরে লাইনেোঁড়িয়ে আমি বুঝে িিশ্রেছি, লাইনের শেষে (সায়েবরা যাকে লেজের লেষ বলেন) দাঁড়ালে মানসিক নিরাপকা বেধেরে অভাব হয়। মিছিলের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার।

পাচদাকে জিগ্যেস করলাম, এই অসময়ে লাইন মারবার এতো লোক প্যারি মহানগরীত কেমন করে পাওয়া যায়? भौদাদা সোজা জানিয়ে দিলেন, পপায়ালাঁর পাউউরুটি উপভোগ করার জন্যে ফর্রাসি চাকরিতে যে-কোনও ধরনের झूঁকি নিতে রাজি, यেমন একসময়ে ম্যাটিনি শোতে উত্তম-সুচিত্রাকে রুপালি পর্দায় দেখবার জন্যে কলকাতার অফিস কর্মচারীরা চেয়ার ছেড়ে হলের সামনে লাইন দিতো।

এদিকে পোয়ালাঁর নাইন একদুও নড়ছে না। দোকানে হঠাৎ কর্মবিরতি ঘটলো নাকি ? না, নির্দিট সংখ্যক পঁউরুটির স্ট শেষ?

औাচদা আশ্যাস দিলেন, ধৈर्यহারা হলে পৃথিবীত ভাল জিনিস পাওয়া যায় না। অত সময়ের অভাব হলে, ক’গজ দূরেই ঢো আরও রুটির দোকান রয়েছে, রুুটির তো অভাব নেই। তারপর বোঝালেন, পাঁজি দেখে ঘড়ি দেখে পাউরুতি ঊপजোগ করে এখানকার রসিকজন। ঠিক সাড়ে-ত্নিটার সময় যে পौউরুূট বেকারি থেকে বেরুবে তার স্বাদ অন্যরকম। এর জন্যেই স্পেশাল অপেক্ম। কেউ-কেউ সকাল আট্টার স্বাদটা পছন্দ করে, ভারা ঐ সময় সমস্ত কাজ ফেলে এখানে জূটট আসে।

এখানকার লোকজন রসিক, ব্যাপারট জানে।তাই তিনটে কুড়ি মিনিটে কেউ সাড়ে-তিনটের পোয়ালাঁর জন্যে ছটফটট করে না। বরং আগেকার তৈরি রুটি গছ্ছতে গেলে কেউ নেবে না। দু ্ঘণ্টা আগের তুরি রুুট জিভে ঠেকাবার জন্যে চাকরি রিস্ক করে পোয়ালাঁর দোকানে লাইন দেয় না।

বাঙালি কেরানির মানসিকতায় আমি প্রপ্ম করি, "অप্সিস পালিয়ে यদি কেউ ধরা পড়ে যায়?"
"ধরলে তো ওর ম্যানেজার ধরবে। ত্নিণণ তো এখানে লাইন মেরেছ্নে। পোয়ালাঁর এই লাইনে বড়সায়েব থেকে小ুর্রারা সবাইকে দাঁড়াত হয়-দ্য গ্রেট

 একাঁ প্রেমপর্ব সেরে নিচ্ছে। यদিও ফর্রাসি এখনও নরনারীর প্রেমের প্রকাশে ইংরেজ অথবা আমেরিকানের থেকক অনেক সাবধানী। লভুনে দেথ্থে একজোড়া যুবক-যুবতী জেব্রা ক্রসিং-এ দাঁড়িয়ে এমন বিদায়হূম্বনে আবদ্ধ যে ট্রাফ্কিক আটকে গিয়েছছ। ড্রাইভারদের আপত্তি আলিহনে অথবা চুম্বনে নয়, আপট্তি ট্রফিকে গাড়ি আটকানোয়।

ভয়ে লাইনের পিছনে তাকাতে পারছ্হ না, সাতান্ন বছর বয়সে আবার কী দেথে লজ্জা পাবো? কিষ্তু পাচদদা সিগন্যাল দিলেন। তাকিয়ে দেথि, ফর্রাসি যুবতী মন দিয়ে দোমিনিক ল্যাপিয়রের ‘সিটি অয জয়’ পড়ছে। মলাটখানা আমার চেনা হয়ে গিয়েছে। আমি ভাবলাম, এই ফরাসি সুন্দরী এই মুহুর্তে হাওড়ার পিলথানা পরিল্রমণ করছছ, আর আমি পিলখানার আশেপাশে অর্ধশতাব্দী বসবাস করে এই মুহ্ত্তে প্যারিস দর্শন করহি।

পাউরুটির দোকান সম্পর্কে পাচুদা কিছ্ম তথ্য দিলেন। বিশবিথ্যাত এই রুুটির পিছনে রয়েছে লায়োনেল পোয়ালাঁর নাম। এঁর এক ভাইয়েরও পাউরুটি जাছে যাঁর নাম ম্যাষ্স। প্যারিসের রসিকজননরা এঁর কথা বেশি তোলেন না। যেমন

আমাদের কলকাতায় ভীমচন্দ্র নাগ এবং "তস্য ভ্রাত"" শ্রীনাথ নাগ।
কী এক দুর্মতি হয়েছিল। আজ আমি ধুতি পাঞ্জাবি পরে প্যারিস দেখতে বেরিয়েছি। লইনের অনেকের নজর আমার দিকে পড়হে। দুই ফরাসি সুন্দরী লাইনের নিরাপত্তা রক্ষা করে আমার কাছে এলেন র্রোজ অ্যাঙ্গেলে ভিউ নিতে। তারপর মিষ্টি মম্ত্য করলেন, "শাড়ি!"

आ মলো या! কোন দूঃখে শাড়ি চড়বে বাঙালি পুরুষের অন্গে? কিষ্তু মেমসায়য়েরের ধারণা হয়েছে লন্বা বস্ত্রখভ ভারতবর্ষ থেকে এলেই তার নাম শাড়ি, ধুতির হয়ে প্রচারে নামবার বিষ্পসংসারে কেউ নেই। অমন যে অমন স্বামী বিবেকানন্দ, তিনিও বেদাস্ত প্রচার করলেন, ไৈরিক প্রচার করলেন, ভারতের সীতাসাবিত্রী প্রচার করলেন, কিন্তু একবার ডুলেও ধুতির জয়গান করলেন না।
"মেমসায়েব, কোনও পুরুষ শাড়ি পরেছে বলাট অসম্মান, তার পুরুষকারের প্রতিই অনাছ্গ প্রকাশ করা।"

পাদদা দুষ্ৰম করে আমার বাং্লা কথাগুনো অনুবাদ করে দিলেন, ফলে হাসির হৃপ্মোড় উঠলো।
"এই বাঙালিটি পিকুলিয়র। আইফেল টাওয়্রের্নো উটে প্উরুটির দোকান দেখত্ এসেছে," হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন পौঁ্র
 অংশে আইखেন টওওয়ারের থেক্রে ঞ্প? তাছাড়া আইফেল টাওয়ার স্রেফ চোখকে ঢৃপ্তি দেয়, কিন্তু পোবঞ্র্র র্রটি দেখে সুখ, আদর করে সুখ, জিভে ঠেকিয়ে সুখ এবং গলা দিয়ে নামীবার পর সমস্ত শরীরে সুখ। আইফেন টাওয়ার তুমি চাটতে পারবে না, চিবোতে পারবে না, মঁসিয়ে । ুুমি ঠিকই করেছো এখানে এসে।"

দিদিমণিদের শরীরে স্নেহপদার্থ নেই কিষ্ঠু মনে স্নেহ রয়েছে। সস্নেহে বললেন, "আমরা জানি নিউইয়র্কে এবং টোক্কতে এমন রসিক আছ্লে যাঁরা পোয়ালাঁর রুটি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করেন, প্রতিদিন প্যারিস থেকে এরোপ্লেনে এই রুটি ওখানে চলে যায়, খরচ যতই পড়ুক। দूनिয়ার রসিকজনেরা যা পছন্দ তা অর্ডার করে, খরচের তোয়াকা করাটা ভদ্রলোকের কাজ নয়। কিষ্ট ই ্ডিয়া থেকে কোনও লোককে আমরা কখনও লাইনে দাঁড়াতে দেথিনি।"

তার মানে, দিদিমনিরা, ঢোমরা প্রায়ই এই পোয়ালাঁর দোকানে লাইন মারো, তোমাদের চাকরিতে মন নেই। ডলপুহুলের মতন দেখতে বলে অফ্সিসের কেউ কিছ্র বলতে ভরসা পায় না তোমাদের।

মুচকি হাসলেন দুই ফর্রাসি দিদিমনি। পাঁচদদা কাঁচা কাঔন্দের বাংলায় বললেন, "আসনে এঁরা বউদি, কিস্ুু দেখলে স্রেফ আইবুড়ে দিদিমণি মনে হয়।

এ-জাতের ধ্মই এই-বসষ্তকাল ঘাড়া আর কোনো ঋতুকে পাত্তা দিতে চায় না। ‘‘যৌবন যৌবন’ করেই শরীর ও মনকে মাতোয়ারা রেথে দিয়েছে।"

এরেশে আসবার পথে এরোপ্লেনে কে যেন বলেছিল, মনের দুঃঞে ইউরোপের মেয়েরা সাজুওজু ছেড়ে দিয়েছে। স্বদেশি যুগে যেমন বিদেশি বস্ত্র আળতেন নিক্ফে করা হয়েছিল, তেমনি এখানকার মেয়েরা র্রা পর্যশ্ত বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু আমার নতুন পরিচিত দিদিমণিদের দেথে ত মনে হলো না। এই রুটির নাইনে দাঁড়ানো, এখানেও স্টাইল, এখানেও ফ্যাশন শো, যা ইভ্ডিয়ার যেকোনও শহরে ইংলিশ ইন্কুলে পড়া মেয়েদের মর্মবেদনার কারণ হয়ে উঠবে।

ইতিমধ্যে দগায়মান অবস্থায় ধুতি-পাঙ্জাবি সম্পর্কে প্রেস কনফারেন্স চালিত়ে यাচ্ছি आমি।

রোগা মোটা সব সাইজ্ের পুরুষের জন্যে খুতির সাইজ এক ఆনে কৌতুহনী ফরাসি একদু অবাক হলো। 'শ্যারি’ সম্পর্কেও নানাবিধ প্রশ্ন। ওই বস্ত্রীটি পরতে কত সময় লাগে এবং যাতে মাঝপথথ খুলে না যায় সে সম্পর্কে কীসব এমর্জেপ্সি ব্যবস্থা নেওয়া আছে ত ন্মেসায়েবরা জানতে আগ্ৰক্টু। একজন পুরুষ তো ট্রেড
 অর্থনীতিতে?"


 হয়, মঁসিত্য। ৷ এই যে আমাদের দেশে আর্টিস্টের সংখ্যা কম তার কারণ সেরা আর্টিস্ট্রা মেয়েদের সর্বাঙসুন্দরী করবার কাজে তাঁতের সামনে সারাক্ষণ মেতে রয়েছেন।" পौচুদা এবার কয়য়া করে জুড়ে দিলেন, "আমাদের দেশের প্রত্যেকটি মেয়েই এক একটি চলমান আর্ট এগজিবিশন। এই শিল্পপ্রদর্শনী কিছ্রু৷ ছবি, কিচুটা ভাস্কর্য!"

এই তনে মঁসিত্রেদের তো চোখ ট্যারা। মাটি নরম বুঝে ছাড়নাম, "আমাদের মেয়েরা যখন রণক্ষেত্রে নেমেছে তখনও তাদের সাজগোজের বহর খনলে তোমর ভিরমি খাবে। প্রাচীন বইতে লাইচ্নর পর লাইন রণরপ্গিণীর প্রতিটি অস্গে র ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে।" বেরসিক সায়েব এবার নোটবই খুলে বইয়ের নাম জিজ্ঞেr করে বসলেন, ঘাবড়ে গিয়ে পাঁচূদা বাংলায় আমাকে ভৎসন্গ করলেেন "কেন ওই সব বই-ফইয়ের কথা তুলতে গেলি ?"

ঘাবড়াও মাত, ডগবানের নাম করে বলে দাও শ্রী \্রী চজী। ওখানে মায়ের যুদ্ধयাত্রার ডেসক্রিপসন পড়ে নিক নেপোলিয়নের বংশধররা।

না, মা চণী কখনও ফরাসিদের ওপর কৃপাবর্ষণ করবেন না। অতэুো

বুড়োদামড়া ‘চ’ উচ্চারণ করতে পারলো না, শওষু ‘শ্যাল্ডি শ্যাঙ্ডি’ করছে।
একজন ফরাসি মজা পের্যে গিয়েছে। দুম করে জিজ্ঞেস করে বসলো, "তোমাদের দেশে নাকি মেয়েরের কদর নেই? সেদিন কাগজে পড়লাম।"

পাঁদদা আবার ঘাবড়ে গেলেন। আমাকে বললেন, "এমন একটা উত্তর দে যাতে দেলের মুথ রক্ষে হয়! আমি বাংলায় भাঁূাকে আপ্শাস দিলাম, "घাবড়াইয়ে মত। মা সরর্বতী পরীক্ষার সময় মুথে ঠিক ভাষা জুগিয়ে দেবেন।"
 মা চণী," এই বলে ফরাসিকে আ্যাটাক করলাম আচ্মকা। বললুম, "মঁশিশ়ে মশাই, আমাদের ট্বাাক রেকর্ড খারাপ তা স্মরণে রেথথই বলা ব্যেত পারে তোমাদের মতন খারাপ নয়। তোমরা মেয়েমননুষকে পুড়িয়ে মেরেছে, লোকজন ডেকে অসহায় মেয়েমানুষের মুণ কেটে নিয়ে নাচানাচি করেছে-আমাদের হিসট্রিতে ওসব কারবার নেই।"

ফরাসিরা এখনও রসবোধ হারায়নি। চটলো না, বরং এবট্দ হাসাহাসি করলো।
 ছাতি এবং ফরাসির রুটি-ভীষণ স্পর্শকা
 তিনি ফরাসির রুট্টেত হাত দিয়ে ふুঙ্খীছিলেন, উনিই তো বলেছিলেন, রুটির বদলে কেন কেক খাচ্চে না ও
"প্ঁদদা, आপনি সত্যিই ফরাসি বনে গিয়েছ্লে। একজন দুর্বল অসহায় বিষ্বা মহিলার শিরচ্ছেদ আপনি সমর্থনের চেষ্ঠা করছ্েে।"

চপ করে গেলেন পাঁদদা। তারপর বললেন, "‘ूহু"ম প্রজারা যখন বলছছ আমরা রুটি খেতে পাচ্ছি না, তখন কেউ বলে ওরা কেক খাচ্ছে না কেন ? তোর জেনে রাখা ভাল, সজ্রাট যোড়শ লুইয়ের কেক-পেস্ট্রি তৈরির জন্যে ছশ জন রাঁধুनि ছিল।"
"এबইু সামলে পौচৃদা। এই গতকালই কোথয় পড়লাম, সম্রাট গৃহিণী অত অख্জ ছিল না। আ সময় প্যারিসের রুট্টেতে প্রায়ই টোকে গষ্ধ হচ্ছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভদ্রমহিনা কথাটা বলেছিলেন। কির্ত মেয়েমানুষের মুখু নিয়েই ফ্রাসির রাগ গেলো না, দুশ বছর পরেও তার ডাক নাম দেওয়া হয়েছে-মারি হেয়াই ডোন্ট দে ইট কেক আঁতোনায়েত।"

নেতিয়ে পড়া नাইনে হঠাৎ যেন প্রাণচাক্কল্য দেখা যাচ্ছে। তার মানে কি লায়োনেল পোয়ালাঁর টটটকা রুসট উনুন থেকে বেরিয়ে এসেছে?

উশ্, , অেক সবুর না করলে পোয়ার্লার মমওয়া ফ্লে না। এইরকম লাইন आমি কলকততার বিধান সরনীতে কপিলা আশ্রমের সামনে জুন মাসের সন্ধেবেলায় দেথেছি। ওখানে সরবতের কনট্র্রাল, মাথাপি্ফ রক গেলাস। যত বড় কোটিপতিই হও তুমি, পয়সা ঢাললেই অঢেল সরবত তোমার কপালে নেই। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার অআকখ কলকাতার লোকরাও শিখছে, পাঁচদা।

এক ইংরেজ ছোকরা তার বাঙ্ধবীকে নিয়ে লাইনে যোগ দিয়েছে। আমার ভুন ভাঙলে।। ধারণ ছিল, ইংরেজরাই এই ব্রেড পৃথ্বীকে উপহার দিয়েছে। পীদূদা ফোঁস করে উঠলেন। "খাবার ব্যাপারে ইংরেজ জানে কী? ওদের কাছে রসনার ব্যাপারে কিসসু শেখবার নেই।" নতুন আলোকপাত করলেন *্চুদা এবার। "ওরা বিভিন্ন মাংসের নাম পর্যন্ত ইংরেজিতে করার মুরোদ রাখখনি, সব ধার করেছে এই ফর্রাসি দেশ থেকে ?"
"মনে?"
"মনে থুব সোজা। গোরু (কাউ), বাছুর (কাফ), , ৈয়ের (পিগ), ভেড়া (শিপ)- জד্তগুলোর ইংরিজি নাম আছে। গোরুর জ্ণুং বলতে ‘বিফ’, বাছ্রেরের




 প্রেমিকাটি তিনি মিটি-মিটি হাসছেন। ইনি যে ইংরেজললনা নন তা চমеকার ইংরিজিতে জানিয়ে দিলেন। থাকেন লনুনে। হবু স্বামীট্টেক একদু সভ্য করে করে তোলবার জন্যে প্যারিসে বাপপর বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। এই মেয়ে ইংরেজের হয়ে লড়ে গেলেন। এてেই বলে প্রেমে পড়লে মেয়েমানুষ আর निর্ভরযোগ্য থাকে না। সুন্দরী ফরাসিনী হবুস্বামীর হয়ে হাটে হাড়ি ভাঙলেন। ‘ইতিহাসের রসিকত এক একসময় মারাছ্দক হয়ে ওঠে, মহাশয়। ঢুমি থোঁজ নিলে জানতে পারবে ফরাসিদের জনপ্রিয়তম ডিশ হলো-রোস্ট করা বিফ যার नाম স্টেক এবং চিপস অর্থাৎ আলুভাজ। ফরাসির তথাকথিত এই জাতীয় খাবারটি কিষ্ত ইংরেজের উপহার!"

ইংরেজ সায়েব বেজায় খুশি, কিষ্ুু পাদুদা সষ্টুষ্ট হতে পারলেন না। "‘প্রেম্ম
 করে দিতেও তার দ্বিষা নেই;"

একবার সামনে, আর একবার পিছনে তাকানো গেলো। আমরা লাইনের কেল্দ্রবিন্দুতে রয়েছি, সামনে যত লোক, পিছনে তত লোক। স্বদেশে কেরোসিন

এবং অমিতাভ বচ্চনের ছবির জন্যে আমরা এই ধরনের লাইন দিতে পারি কিল্তু প"উরুটির জন্যে কিছ্মুতেই নয়।
"পঁচদদা, হাড়় বে দুব্বো গজিয়ে গেলো।"
"ভাল জিনিসের জন্যে খধর্য প্রর্যোজন, ব্রাদার। স্বামী বিবেকানন্দ থেকে হরিদাস পাল পর্যত্ত সবাই এই কথা বলে গিয়েছেন।"

কিষ্ুু সন্দেশ রসগোষ্ম হলে বোঝা যেতো! স্রেফ পাঁউরুটির জন্যে। আমরা ঢে আর মম্্তরের যুগে বসবাস করছছি না। এক আমেরিকান চাষাই পয়সা ফেললে দুনিয়ার সমঙ্ত বুঙুঙুর জন্য লড়ে যাবে, তাকে এত গম সরবরাহ করবে বে পেট ফুলে <্েেেে উঠবে।

পাদুদা গভ্ভীরভাবে মম্তব্য করলেন, "গমের চাষ একটা প্রাগতিহাসিক জীবিকা, যেটা আমেরিকান শিখতে পরে, কিস্ন পাঁউরুটির সে কী জানে? পঁউকুটি তৈরি হচ্ছে শিল্পকর্ম, আর্টের এভারেস্ট শিখরে ওঠার মতন। লায়োনেল পপায়ালাঁ হচ্ছে ফরাসির জাতীয় সম্পদ, একে ভািিয়ে অন্য দেশে নিয়ে যাবার কম চেষ্টা হয়নি। কিন্ত্ লায়োনেল পোয়ালাঁ নট নড়ুর চড়ন নট কিছ্র—জেনুইন রুটির স্বদ্ যদি পেতে চাও এসো প্যারিসে, প্চৃজীরেন লাইন মারো আমার দোকানের সামনে।"

 ফরাসিদের দান।"

পাচূদ্গ বাখ্যা করলেন, "সষ্বিতের বাড়ি গিয়ে ফরাসি অভিধানটা দেথিস। প্বাঁ মানে ব্রেড-ওটাই জিভে পাউ হয়েছে। পর্তুগীজরাও কোনও সময়ে শব্দটা হজম করেছিল-ওদের চন্দ্রবিন্দু রপ্ত হয় না, তাই ‘পাও’ বলে।"

হঠাৎ লাইনে আনন্দের হিপ্মোল উঠলো। এক ফরাসিনীকে একটি ট্রে হাতে লাইনের সামনে আসতে দেখা গেলো। তা হলে পোয়ালাঁর প্যা এতোক্ষণে প্রस्सुত।
 মধুর অভিজ্ঞোর সম্মুখীন হবে যা একমাত্র ফরাসি দেশেই সষ্ভব।"

অগত্যা আমাকে অ্যাট্ননশন ভभ্গিতে পরবর্তী ঘটনার জন্যে অপেদ্পে করতে হল্ো। প্যারিসের প্যা কি দিপ্পিকা লাড্ডুর মতন ? মে খেয়েছে সে পন্তেছে, যে না খেক়েছে সেও পজ্তেছে।

ধন্যি ঢুমি ফররাসি জাত! তোমার ছিরি চরণে শতশশত পেন্নাম। দুনিয়াকে তুমি কত জিনিস হাতে ধরে শিথিয়েছে। লোকনদারিতে কে বলে তুমি নিরেস?

এই তো চোখের সামনে যা দেখছি তার তুলনা নেই—লে জবাব!
লংলিভ মঁশিয়ে লায়োনেল পোয়ালাঁ। সাধে কি আর বেকারিতে তোমার দুনিয়া জোড়া সুনাম! ওধু একজোড়া সুদক্ষ হাত থাকলে মহান ব্রেডম্মেকার হওয়া যায় না, সেই সঙে মেগা সাইজের একখানা হৃদয় থাকা চাই। খরিদ্দারের সঙ্গে সহমর্মিতা। যারা এই দোকানের সামনে ভক্তি-অবনত চিত্তে লাইন মেরেছে তারা তো ※ধু খরিদ্দার নয়, তারা তীর্থবাত্রী।

এই সামান্য সত্যুটু পোয়ালাঁর অজানা নয়, তাই এই বিশেষ ব্যবস্থা। এক ফরাসি সুন্দরী লাইনের অপেক্ষমান আন্তর্জাতিক মানবতার প্রত্যেকটি প্রতিনিধির হাতে মিষ্টি বিতরণ করছেন। পেসট্রির হরির লুট বলা চলতে পারে, ৃৈর্যের পরীক্ষায় সামান্য একটু মিষ্টতা আনবার জন্যে।
"এইরকম সৌজন্য দেখেছিস কোথাও?" কলকাতার কপিলাশ্রমেও এই দয়ার প্রকাশ নেই স্বীকার করতে হলো।

আমার হতেও একটুকরো মিষ্টান্ন পৌঁছলো। ইংরেজ অনুরাগিনী ফরাসি সুন্দরী আমাকে বললেন, "কোনও লজ্জা নেই, ఫ్ ু করে মুখে ফেলে দাও। পেসট্রি ছাড়া প্যারিসে দিনযাপনের কোনও ত্থক্থইয় না—এ ডে ইন প্যারিস উইদাউট এ পেসট্রি ইজ এ ডে নট ওয়ার্পি িিভি।"

পাঁচুদাও পোয়ালাঁর ‘পেসাদ’ উপজ্ৰী’ করছেন। বললেন, "মাখন হয়জো বেশি খায় না, কিষ্তু মিষ্টি খাবার শ্ত্ত্ত প্রাইজ থাকলে প্যারিস ও কলকাতা
 চারটে দেসার্ট গিনে ফেলবে বিনা অনুশোচনায়। ফরাসি বিজনেসমেন লাঞ্ণে বিজনেস নিয়ে আলোচনা না-করে বিতর্ক চালাবে মিষ্টি নিয়ে। একদিন তোকে স্তোর-এর দোকনন নিয়ে যাবো, আইফেল টাওয়ারের থেকেও গুরুত্বপুর্ণ জায়গা। সম্রাট পঞ্চদশ লুই-এর পেসট্রি শেফ ১৮৩০ সালে এই দোকান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর সঙ্গে একমাত্র পাধ্মা দিতে পারে দিপ্দির ঘন্টেওয়ালা, যারা সেই মোগল আমল থেকে রাজধানীর লোকদের মিষ্টি খাওয়াচ্ছে।"

পঁচুদার মিষ্টি দাঁত। মিষ্টান্নপ্রেমী বলা চলতে পারে। বললেন, "প্যারিসে এমন দোকান আছে, যেখানে আগাম খবর দিলে তোর মুখের আদলে আসিক্রিম করে দেবে। একটু খরচ পড়বে। কম খরচে সব সময় রয়েছে ফ্রাঁসোয়া মিতেরঁ আইসক্রিম। টেবিলে বসে তারিয়ে-তারিয়ে ফরাসি প্রেসিডে্টের মাথা খাও। খুব পছন্দ হলে বিদেশ থেকে অর্ডার পাঠাও, ফরাসি প্রেসিডেন্টের মুখ্রু সরবরাহ করা হবে সযড্নে।

বিদেশি মুদ্রা আহরণ হলে ফরাসি যে সবরকম জাতীয় অভিমান ত্যাগ করতে প্রস্তুত তার প্রমাণ হাতে-হাতে পাওয়া যাচ্ছে।

পোয়ালারর পাউরুটির কथা কিচুক্ষুেের জনেে ভুলে গিয়ে পাঁদদা আমকে মিষ্টান্নের অমরাবতীতে নিয়ে চলেছেন । বললেন, "সরবত শব্দটা এখানেও পাবি। সরবত এখানে রসিকদের থ্রিয়। আর আইসক্রিমের অমরাবতী এই প্যারিস। বাকি দুনিয়া এর তুলনায় বন্য বর্বর, আসিক্রিমের ‘আ’ পর্যত্ত ভালভাবে শেথেনি। চল, এখানকার লাইন শেষ করে বার্তিলোঁতে। ওআনেও ধৈর্য ধরতে হবে, লম্বা नাইন। মেনু দেখবার জন্যে অধখu্য মনুম লাইন ভেঙে সামনের দিকে এগিয়ে আসে, মাথা ফাটাফাটি হয়ে যায় এমন অবস্থ ! লাইন ভেঙে মেনুর দিকে নজর না দিয়েও উপায় নেই-অন্তত ষাট রকমের আইসক্রিম। তোর সময় এলে তখন মাथা ঘামাতে আরતু করলে লাইনের অন্য লোকরা আবার ফরাসি বিষ্পব বাধিয়ে দেবে, সুতরাং লাইনে অপেক্পা করতে-করতেই মনঃঙ্গির হয়ে যাওয়া চাই।"

পাঁচদার পরামর্শ : "ওদের পাইনঅ্যাপেল আইসক্রিম না টেস্ট করে প্যারিস ত্যাগ করার কোন মানে হয় না। অথচ অষ্টাদশ শতাব্ধীর আগে ফরাসিরা আনারসের থবরই রাখতো না। অমন যে অমন সশ্রাট চতুর্দশ নুই, जঁর জিভ ছড়ে গেলো আনারস আস্বাদ করতে গিয়ে সম্রাট্রক ব্যথা দেওয়ার অপরাধ
 না ওদের জানা হিল না।"

বিন্ন পয়সার পেসট্রি বেমালুম ছঅপ্কিরে ফেলেছে লাইনের পুরুষ ও মহিলারা। এই এক চমৎকার দিক ফ্রক্ষুর। খোলামেলা জাত-মেয়েরা পর্যস্ত
 খেয়ে ফেলতে লজ্জা পায় না।তবেই না বীরপ্রসবিনী হতে পেরেছে ফরাসি जननी।

গরম প্উরুটির মাহেঙ্দ্রশ্ষণ উপস্থিত। একজন ফরাসি ভদ্রনোক হাসিমুখে বীরবিক্রু্ কয়েকটা রুটি বুকে জড়িয়ে ষরে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন। রুটি বইবারও একটা বিশিষ্ট স্টাইল বের করেছে রুচিমান ফরাসি।

ना মশাই, আমাদের কালিক স্টের্সের পাউরুটির সঙ্গে এই ফরাসি রুটির কোনও সাদুশ্য নেই। ফরাসি রুটির সাইজ বেেপ-খাবার জন্যে, না লোকের সঙ্গে লেঠালেঠি করার জন্যে এই রুটির জন্ম তা বলা শক্ত। এ রুটি কলকাতার পুলিশ বোধহয় কোনোদিন অ্যালাউ করবে না, কারণ খুলোখুনি বাড়তে পারে, যেমন কলকাত পুলিশ পৃথিবীর একমাত্র পুলিশ যার সোডার বোতলে জাত্রোধ। সোডার বোতনকে দাসার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার মানব ইতিহলে বাঙালির বিশিষ্ট অবদান।

পামুদা বললেন, "মনে রাখবি, ফরাসি এই রুটির নাম বাগে। এর সাইজ প্রায় লেডিজ ছাতার মতন। এক আরেরিকান সায়েব লিট্ছছে, ইংরেজের কাছে

ছিতি যা ফরাসির কাছে রুটি তা।দুটিই ইংরেজ ও ফরাসিির রোদে জনে নিত্যসস $\dagger$ ম|থা বাঁচানো ছড়াও ছাতার ভেমন অসংখ্য অন্য ব্যবহার आছে, ফরাসি রুংটিরও তাই। এই রুটি নেড়ে তুমি প্যারিসের ট্যাষ্ষিওয়ালার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারো। বাস থেকে নামবার সময় এই রুটি দিয়ে অন্য যাত্রীদের গগাঁত্তা মারতে পারো পথ ছেড়ে দেবার জন্যে, অথবা টেবিল থেকে বেড়াল তাড়াতে পারো, কিংবা ফরাসি প্রেসিডেন্টের গাড়ি যখন রাঙ্ডা দিয়ে যাচ্ছে তখন তঁাকে অভিনন্দন জানাতে পারে।"

পোয়ালাঁর দোকানে আরও লম্বা ও সরু একরকম রুুট আছে যার নাম ফিসেল। এই রুটি দিয়ে ট্যাi্সি থেকে নতুন আগচ্তককে ডুমি প্যারিসের দ্রষ্টব্য স্থানতুলো দেখাত্ পারে। ফিসেল-এর অর্থ সুতে, আর বাগেত মানে লাঠি। এই বাগগতকে অনেকে রাইফেনের বাঁটের মতন বহন করে। বাগেতের এক অংশ থাকে হাতে আরেক অংশ কাঁধে। আমেরিকান সায়েব বলছেন, রাস্তায় অফিসের কর্তা বা নিজের গিন্নির সক্গে দেখা হয়ে গেলে এই বগেতকে রাই<েল মনে করে মিলিটারি কায়দায় স ্মান দেখনো যায়। আববার শরীরে ব্যথা থাকলে এই বাগেত হতে পারে অসুস্থ মানুষ্রের যষ্টি।


 রুুটি অসাধারণ।

আরও এক বিশাল সাইজের রুটি আছে যার নাম গ্রস প্যুা বা বড় রুুি । বড় পরিবারের মায়েরাই এই রুটি কিনে থাকেন। এর সাইজ এমনই বেঢপ বে পরিবারের সবকটি বালক-বালিকাকেই পাঠাতে হয় দোকানে এবং তারা একে মইয়ের মতন বয়ে নিয়ে আসে।

এরপর आমেরিকান লেখক নিষ্ঠेর রসিকত করেছেে ফরাসি রুuিওয়াল্গা সম্পর্কে। өঁরা নাকি কয়েকবারেই ভেবেছেন, আহেরিকানদের মতন ম্মাইস রুরি তৈরি করলে কেমন হয় ? কিত্তু যেহেহু স্রেফ খেয়ে ফেো ছাড়া ম্মাইস ব্রেডের অনা কোনও বাবহার সস্তব নয় সেহেহু ফরাসিরা এই রুটি গ্রহণ করতে সম্মত इয়नि।

আমেরিকান হাস্যরিিক সুযোপ পেয়ে এক হাত নিয়েছেন ফরাসি রুটিওয়ালাকে। তিনি মিসেস মার্গারেট রাডক্নি নাক্নী এক আমেরিকান কোম্পানির কর্ণধারকে খড়া করেছেন, যিনি ফর্রাসি রুটির রহস্য আবিষ্কারের জন্যা গত সাঁইত্রিশ বছর ধরে নিয়মিত প্যারিসে আসছ্নে। বলা বাছ্ন্য, মিসেস রাডকিন মার্কিন দেশের সবচেয়ে বড় রুটি কোম্পানির মালিক।

মিসেস রাডক্নিন বলেছেন, ফরাসি রুাির রহস্য হলো ক্রাস্ট অথবা ছিলরের মচমচে ভাব। টাটকা রুটি উপভোগর জন্যে ফরাসি দিনে তিনবার রুটির দোকানে যেতে প্রস্তুত, কিস্তু আমেরিকান সপ্তাহের রুটি একবার কিনে ফ্রিজে পুর্রে রাখে। ফরাসি রুটির জন্যে যারা পাগল তারা আসলে ওই ছিলকের জন্যে পাগল। চোখ, নাক ও জিভ তিনের তৃপ্তি এই ছিলকে থেকে।

মিসেস রাডকিন জানিয়েছেন, মোড়ক ছড়া কোনও রুুটি আমেরিকায় বিক্রি করা যায় না। ফরাসি ব্রেডে মোড়ক থাকে না। মোড়কের মধ্যে পুরুলেই রুটির ছিলকে ভিজে নরম হয়ে যায়। সুতরাং আমেরিকা কোনও দিনই ফরাসি রুঁটির সড্গে পাম্মা দিতে পারবে না।

পাঁদদা বললেন, "ব্যাপারটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। অমন যে অমন পোয়ালাঁ তাঁর দোকানেও মোড়ক নেই পাউরুটির। ফরাসিসের গর্ব, রুটিতে স্নেহজাত পদার্থ থাকে না, ফলে তাজা অবস্থায় চমৎকার খেতে হলেও বেশিক্কণ ভাল থাকে না। একদিনের পুরন্ো রুটি প্যারিসের ভিথিরিও খেতে চাইবে না।"

আমাদের সামনের সায়েব বলনেন, "রুটি তৈবির্তত সহজ নয়। আমি রুটি
 আকাশ-পাতাল তফাত।"
 দিয়ে রুটি খাও, মাখন দিয়ে রুটি থাশ
 থেকে ফিরবার পথেই রুটি সাবীড় করে ফেলে। অনেকে আবার এমন রসিক যে আজেবাজে দোকানের রুঁট মুখে তুলতে পারেন না। এঁরা কোনও রেস্তোরাঁ় ডিনার করতে গেলে জিজ্ভেস করেন কোন বেকারির রুটট সার্ভ করা হচ্ছে। জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিনার জন্যে এঁরা থলিতে তাঁদের প্রিয় কোম্পানির রুটি निए़ে যান।

পঁচুদা বললেন, "ফরাসি রুুটিওয়ালাকে সংসারে থেকেও সন্মাসীর মতন বসবাস করতে হয়। শ্ত্রীর প্রেম প্রত্যাথ্যান করে প্যারিসের রৃটিওয়ালা ভগবান বুদ্ধের মতন ম্্যরজনীতে শय্যা ত্যাগ করে চলে আসেন বেকারির ওভেনে অপ্রিসংবোগ করতে। সেই সন্গে ওরু হয় ময়দার মনোহরণের প্রচেষ্টা। ময়দার মেজাজ ভীষণ পান্টায় সুন্দরী মেয়েদের মতন। ऊাকে মেখে বেকিং-এর উপযোগী করে ঢুলতে অনেক প্রচেষ্টা চালাতে হয় রুতিওয়ালাকে। ঠিকমতন মঙ তৈরি না হলেই রুটির মধ্যে বড়-বড় গর্ঠ হবে না, ছিলকে সোনানি রং নেবে না, খরিদ্দার মুথে দিয়েই বুঝবে র্রাদ্মমুহূর্তে রুটিওয়ালার পরিবেশ ও মেজাজ কোনఆটাই আদর্শ পর্यায়ে ছিল না। তাই পোয়ালাঁর রুটিও রোজ একরকম হয়

না—यেমন সমস্ত দিন এক ধরনের নয়। কখনও ঝক্ঝকে, কখনও মেঘলা, কখনও গ্রীষ, কখনও শীত।"

এবার অবাক কাও। লাইনের সামনের এক ভদ্রলোক দোকান থেকে বেরিয়ে আমার হাতে একখানা বাগেত ঠেকিয়ে দিলেন প্রীতি টপহার হিসেবে। বললেন, তিনি ইন্ডিয়াতে বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং আমাদের চাপাটি খেয়েছেন এবং কিছ্রুটা উপভোগ করেছেন।

এমন প্রীতির উপহার ফরাসিই দিতে পারে অচেনা ট্যুরিস্টকে। আমি লজ্জার মাথা খেয়ে ওই বাগেতের অর্ধ্ধে সানন্দে চিবোতে লাগলাম। পौচুদা টিপস দিলেন, যেভাবে फেশে আখ খেতিস সেইভাবে চিবিয়ে যা, রস পাবি।

বুঝলাম, এই রসসৃষ্টির জন্যে ফরাসি রুটিওয়ালাকে সংসারসুখ বর্জন করতে হয়েছে। বউকে নিয়ে সারারাত ঘুমোবার তাগিদ থাকলে আর যাই হোক ফরাসি রুটিওয়ানা হওয়া যায় না। আধুনিক ফরাসির মন বউয়ের দিকে, রুটির দিকে নয়, তাই রুটিওয়ালার ছেলে আর রুটিওয়ালা হতে চাইছে না, ক্রমশ একটা দুর্লভ আর্ট ফরাসিদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

এই অবস্থা যাতে অবধারিত না হয় তার জন্শ<e্রেষ্ণীসি দেশে নতুন আন্দোলন গড়ে উঠছে। রুটিওয়ালার কাজকে রোমান্টিত্তিালবার জন্যে বিভিন্ন রকমের
 তৈরি হচ্টে যারা পিতৃপুরুষের ব্যর্র্까 ত্যাগ করতে আথ্রহী নয়।

লাইনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পাঁ্র্ঞুআরও যা সব কथা বनে গেলেন তাতে আমি তাষ্জ্র্! রুটি নিয়েও যে মোটকা-মোটকা গবেষণা-পুস্তক রচনা হয়েছে এবং রুটিওয়ান্ার মিউজিয়াম যে প্যারিসের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান তা আমার জানা इয়ে গেলো।

পौচুদা হঠাৎ লস্ষ্য করলেন আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি। প্রপ্ম করতে বলে ফেললাম, "আমাদের কলকাতায় ময়রাদের মিউজিয়াম অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে, প্ঁাদা। সিঙারা, জিলিপি, গজা, সন্দেশ, রসগোপ্মার ঐতিহাসিক বিবর্তন, কোন সময়ে কী যস্ট্র কী ছাঁচ প্রयুক্তি নিয়োগ করা হয়েছে তা ভাবীকালের মানুষদের জন্যে সংরক্ষিত হুয়া বিশেষ প্রয়োজন। রুচিমান ফরাসি यদি লায়োনেল পোয়ালাঁর ছবি সংপ্রহশালায় টাঙিয়ে রাখতে পারে তা হলে আমাদের নবীনচন্দ্র দাস, ভীমচন্দ্র নাগ, দ্বারিক ঘোষ, নকুড়চন্দ্র নক্দী, গান্গুরাম টৌরাসিয়া কী দোষ করলেন ? যে-দেশের মিষ্টান্নকাররা রসশ্রষ্টার স্বীকৃতি পান না সে জাত অবশ্যই অবक্ষয়ের শেষ পর্যায়ে।"

রুটি সংক্রান্ত আলোচনায় সানন্দে যোগ দিলেন ওই ইংরেজ পুহ্ব ও তার ফরাসি বাষ্ধবী। ফরাসি ললনার প্রশ্ন : "তোমাদের দেশে রুটি পাওয়া যায় কিনা


এবং রুস্টওয়ালার সামাজিক সম্মান কীরকম?"
ӊন বরনারী ! তোমরা যথ্ন অশিক্ষিত বর্বর ছিলে, যখন তোমরা গম যব সেদ্ধ করে স্রেফ মাড় খেতে (যার নাম গ্রু্য়ল), তখন আমরা ইভ্ভিয়াতে লুচি, পরোটা, চাপাটি, তন্দুরি উপভোগ করছি প্রাণভরে। গর্মের ভর্রোচিত ব্যবशারের প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্প তোমরা করোনি, হয়েছিল মেঙ্গিকোতে এবং এই অধমের জন্মভৃম্মিতে। পৃথিবীকে ভারতবর্ষের প্রীতি উপহার চাপাটি, আর মিশরীয় দিয়েছে র্রেড। প্রভু বীఅর জন্মাবার ছাব্সিশশো বছর আগে মিশরীয়রা অন্তত পঞ্পাশ রকমের ব্রেড বানাতে দক্ষ হয়ে উঠেছে। ওडেন নামক চুপ্পির জন্মদাতা এই মিশরীয়। তবে কেকের জন্ম খ্রিসে। থ্রিস্টপৃর্ব ্বিতীয় শতাদ্দীর আরে রোমেও রুটিওয়ালা ছিন না।এই সময় এক পাউড্ড ওজনের পাউরুটির জম্ম হলো। অলস রোমক সুन্দরীরা হেঁসেলের হাগামা এড়াবার জন্যে রুুটিওয়ালার দোকানে যাওয়া ুরু করলো। মুক্তি পাবার পরে রোমের ক্রীতদাসরা এই রুটটওয়ালার কাজ করতো।

আরও চারশ্ো বছর পরে রুটটওয়ালা জাতে উ্যলো। তখন সে অনেকটা গভরমেন্ট সার্ভেন্টের মতন হয়ে উঠেছে। সরকাব্থ্রেশ্র ওপর অনেক নিয়মকানুন, অনেক দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে।

 দাওনি?"

পাদ্দার সুপ্ত জাতীয়ততবোর্খ হঠাৎ জেেে উঠলো। বললেন, "কলকাতায় আলিপুরের বড়নোকরা ইদানিং বাড়িতেই পাউরুনি বানাচ্ছেন ওনেছি। কিত্তু ইভ্ডিয়ান চাপাটি অনেক বেশি বৈষ্ঞানিক ব্যাপার। স্বয়ং পোয়ালাঁ" সায়েব কিছুদিন আগে আমেরিকান মেয়েদের পাউরুটি তৈরি শেখাতে গিল্যে বলেছেন, পাচদিনেের てৈর্য লাগে ঘরে পৗউরুটি তৈরি করতে। চাপাটির ওসব হাসামা নেই। আাতন यদি থাকে পনেরো মিনিটেই কেম্মা ফতে।"

মেমসায়েব বেশ শিক্ষিত। বাযাখ্যা চাইলেন। আর পাঁদা নিবেদন করলেন তার নিজস্ব ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা। ভারতীয় রমণীদদর দূরদৃষ্টি অনেক বেশি, ঢাঁরা কথনওই চাপাটি তৈরির দায়িত্টটা বাইরের দোকানদারের হাতে তুলে দিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনেননি। আর ফর্রাসি মহিলারা ১৭৭০ সাল নাগাদ বাড়িতে রুুটি তৈরির পাট চূকিয়ে পুরোপুরি রুুটিওয়ালার খপ্ররে পড়লেন। তখনকার রুটির ওজন ছিন পাঁচ পাউঙ। বড়-বড় সংসারে প্রতিবেলায় একখানা করে রুটি দর্রকার হতো, আর এই রুটি বাড়িতে স্টক করে রাখা সষ্ভব নয়, তাই প্রতিদিন রুটিওয়ালা দয়া না করলে জীবনবাত্রা বিপর্যস্ত। ভারতীয় গৃহিণী অনেক

বেশি বিচক্ষণ, লশ্ম্মীর বঁঁপিতে তিনি দু মুঠো গম তুলে রেখেছ্নে, কয়েকদিন চালিয়ে দেবার মত্ন সঞ্চয় তাঁর আছে।

ইতিহাসের নানা ধাক্কা খেয়ে ফরাসি হয়ে উঠলো রুটি সম্পর্কে অত্তিমাত্রায় স্পর্শকাতর। রুটি হত়ে উঠলো জীবনযাত্রার প্রতীক। রাজার কর্তব্য ও দায়িত্বের মধ্যেও টুক করে কখন রুটি ঢুকে পড়লো। তাঁর তিনটি দায়িত্ব : প্রজারা রুটি পাচ্ছে কিনা দেখা। যুদ্ধে জয়ী হয়ে দেশের সীমান্তরক্ষা করা এবং বংশধর সৃষ্টি করা। পাঁদুদা এর পরবর্তী ইতিহাস চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দিলেন। ১৭৮৮ সালের ১৩ই জুলাই প্রচজ শিলাবৃষ্টিতে মধ্য ফ্রান্সে শস্যের ভয়াবহ ক্ষতি হলো। ঠিক দুর্ভিক্ষ বলা চলে না, তবে তার ছোট বোন অনটন। চার পাউভের রুটি তখন ফরাসি শ্রমজীবীর প্রধান খাদ্য। কয়েক মাসে দাম চার থেকে আটে উঠলো। চারজনের পরিবারে প্রতিদিন অস্তত দু’টি রুটি প্রয়োজন যার দাম ১৬। এই সময় একজন রাজমিস্ত্রির দৈনিক আয় মাত্র ২০। ফলে চার্চের সামনে রুটির দোকানে লম্বা লাইন। ঠিক সেই সময় সস্তা ইর্ণলশ ম্যানের চাপে অনেক ফরাসি কারখানায় তালা ঝুলতে আরজ্ভ করলো, নিদেনপক্ক্j ছাঁটাই।

এই সময় আবার নদী জমে বরফ। বাইরৌেৃকে খাবার আনাও কঠিন। পোলান্ডের গম যখন হাজির হলো তা তখৰ্রুলীরাপ হয়ে দুর্গল্ধ হয়ে উঠেছে। হলুদ আটায় টোকো গন্ধ-এবং তার ুর্রা পাউরুটি ফরাসি জাতের মেজাজ খাঞ্পা করে তুললো।
 ফরাসির চলে কী করে? বেআইনি নুনের প্যাকেট ধরবার জন্যে সরকারি লোকেরা তখন বাড়িতে-বাড়িতে আুনকা ত্ন্, স্প চালাচ্ছে, একটু সন্দেহ হলেই দীর্ঘদিনের হাজতবাস।

ইতিমধ্যে প্যারিসের রুসির দাম ৮ থেকে ১২ এবং ১২ থেকে ১৫ তে উঠেছে। ی৭ জন রুটিওয়ালার এই সময় ফাইন হলো বেশি দামে রুটি বিক্রির জন্যে। রুটিওয়ালারাজ বেঁকে বসলো ন্যায্য দামে গম না দিলে আমরা কী করে রুটির দাম কমাবো? খবরের কাগজে বেরুলো অসহায় ফরাসির দিনমজুর শার্ট খুলে দিয়ে বদলে রুটি নিচ্ছে। একचানা রুটির জন্যে এক মহিলা তাঁর অন্তর্বাস খুলে斤িয়ে এলেন।

সেই সময় রুটি নিয়ে গুজব রটতে লাগলো। এক ফর্রাসি কারখানার সালিক ২১াৎ দাবি করে বসৃলেন রুটির ওপর সবরকম বিধিনিষেদ তুলে নেওয়া হোক, যাতে অনেকেই এই ব্যছসায় নামতে পারে। সরল মনে তিত্̣ি আশাপ্রকাশ করলেন, এর ফলে রুটির দাম কমবে। এবং রুটটিই যখন দেশের অর্থনীতির নनিয়াদ তখন রুাটির দাম কমলে মজুরির হার কমবে এবং তার ফলে অন্য

জিনিসপত্তরের দাম কমে যাবে।
কিত্ত শ্রমিকদের কাহে খবরঢা বিকৃতভাবে পৌঁছলো। তারা ওনলো রুুটির দাম যখন আকাশ-ছোয়া তখন কয়েকজন মানিক তাদের মইনে আরও কমাবার চেট্টা করছ্নে।

ফলে রাস্ত। ব্যারিকেড। প্যারিসে শ্রমিক বিক্কোভ এবং মালিকের কারথানা ও বাড়ি ঘেরাও।
"প্টদদা, এ শে আমাদের দেশের হাল আমলের গক্প মনে হচ্ছে।"
आরও এबদু ওুনিয়ে দিলেন পাচদা। অবরোধ তুলতে পুলিশ এলো। কিস্তু পারলো না। ইতিমধ্যে কিছ্ শ্রমিক রেগে মালিকের বাড়ি লুঠ এবং ভাঙদুর তুরু করেছে। তখন মিলিটারি এলো, প্যারিসের রাস্ডায় শ্রমিকের ওপর ণুলি চললো। তার আগে মিলিটারিও ইটপাটকেল খেয়েছে। হতের সংখ্যা কারও মতে ২৫, কারও মতে ৯০০। আহত অণ্তত ৩০০।

লুট করার সময়ে হাত্নোতে কয়েকজন শ্রমিক ধরা পড়লো মিলিটারির হাতে। একজনের বিচার হলো সন্গ-সন্ন। রাস্তায় পার্ডেড করিয়ে প্রকাশ্যে ফাঁসি
 ফँসসি দেখতে বাধ্য করা হলো। এদের মৌg blরজনের ঝটপট ফাঁসি হলো,

 লগগলে। রুটিই হচ্চে এক নৰ্ষর্রের একটা বিহিত চাই।

সরকারি আলোচনাসভার বাইরে শ্রমিকেরা অপেন্ষ করহে রুুি সমাচারের জন্যে। তারা জিজ্ভেস করছ্, "আমাদের রুটি সম্ধল্ধে কর্তাব্যক্তিদের কি কোনও আध্হ আ下్? ম মঁশিশ়ে, ওরা কি রুটির দাম কমাবার কथা ভাবছেন? আমাদের অনেকেই দूদিন কোনও রুটি সং্রহ করতে পারিনি"

ঠিক সেই সময় রানির রুঢির বদলে কেক সংক্রান্ড মন্তব্য সমশ্ত প্যারিসে ছড়িয়ে পড়েছে। ৪ঠা জুন ১৭৮৯, বাস্তিল ধ্বংসের কদিন আগে, রাজার সাত বছরের ছেলে মারা গেলো। এই রাজকুমারের অন্ডোষ্টিক্রিয়ার জন্যে যাট হাজার লিরে রাজকোম থেকে খরচের অনুমোদন হলো, রুটির দাম প্যারিসে তখন ডুল্গে আরোছণ করেছে। বাস্তিন ধ্বংসের তারিথ 38 জুলাই ১৭৮৯, পৃথিবীর প্রায় সমત্ত মনুষ গত দুশ্যা বছর ধরে মনে রোখেছে

পাঁচদা বললেন, "ফরাসি বিপ্ণবের সুচ্না হিসেবে বাস্তিল ধ্বংসের দিনটটাই ধরা হয়, কিষ্তু ওই বে প্যারিসের শ্রমিক বিক্কোভের কথাটা বললাম, ওটাও কম নয়। ওজবের সেখানে বড় একটা ডূমিকা ছিল। কারণ এখন প্রমাণিত হয়েছে ওই মালিক ডদ্রলোক মোটেই মাইনে কমাবার প্রঙ্তাব দেননি, বরং তিনি

চেয্যেছিলেন রুরি তৈরিতে প্রতিব্যোিিা আসুক, দাম কমুক। কিস্তু হিতে বিপরীত रলে।।"

প্চদদা জানালেন, ফরাসি বিপ্রবের দু’শো বছর পৃর্তি উপনক্ষে নানা লেখা, নানা বই বেরুচ্ছে। একটা থবর ঢৈ চৈ ফেলেছে, ঐদিন সম্রাট যোড়শ লুই তাঁর দিনপঞ্জিতে নাকি লিখেছিলেন, "কিছুই ঘটেনি।"

রাজাকে গদিম্যুত করে জেলে পাঠিয়েই ফরাসির রাগ করেনি। চাঁকে কোতলের হ্কুম হলো। রাজা তিনদিন সময় ভিক্ষা করলেন। আবেদন না-মর্ফর হলো। রাজা মৃত্যুদণের সকালে একবার স্ত্রী ও পুভ্রকে দেখতে চাইলেন। সে আবেদনেও কান দেওয়া হলো না। তারপর গাড়ি চড়িয়ে ডোরবেলায় প্যারিসের ব্যাডুমিতে যথন ঢাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন বিশ হাজার লোক রুটির প্রতিশোধ নেবার জন্যে রাজার মুগ্ধুচ্ছেদ দেখতে এসেছে। সমবেত জনতাকে মৃত্যুপথযাত্রী রাজা কিছू বলতে ওরু করলেন। ওই সব কথা যাতে কারও কানে না প্পৗঁছ় তার জনো ড্রাম বাজাবার নির্দেশ দেওয়া হলো। কয়েক মুহৃর্তেই গিলোট্টিনে রাজার মুষ্ড ছিন্ন করা হলো এবং সেই হুলে সমবেত জনতাকে
 দিয়ে আনन্দ প্রকাশ করলে। র রাজার রক্টে কে-কেউ কাগজ ভিজ্রেয়ে নিলো, কেউ ফাউস্টেন পেনে ভরে নিলো, ব্পেট্টি জিভে দিয়ে চেখে নিলে।। বললো,
 কেটে ততে রাজার চুল মুড়ে সুহুনিনর হিসেবে বিক্রি করতে লাগলো। মনে হলে। মানুষ यেন মেলায় মজা করতে এসেছে।

আর যে-রানি pকাসিকে রুটির বদলে কেক থেতে বলেছিলে তাঁর ওপরেও সে কী প্রতিহিংহ:1! একচ্মিশ জন মিথ্যে সাক্ষী দাঁড় করিয়ে কত রকমের अভিবোগ আনা হলো তাঁর বিরুদ্ধে। মনে হবে পৃথিবীতে এমন ডাইনি কখনও জন্মায়নি। অতেఆ রাগ কমল্ো না। রানির ছেলেকে দিয়ে জোর করে স্বীকরোক্তি পত্র লিথিয়ে বিচারকদের সামনে নিবেদন করা হলো। রানি নাকি ওই বালককে মমথুন শিথিয়েছেন এবং মাতৃসহবাসে উત্টেজিত করেছ্নে। ন নময় এই সব অভিযোগকে তুরুप্ব দেয়নি, কিত্ত রানির প্রাণরক্ষ হয়নি।

কিষ্ঠ চরম মুহ্রের্তেও সম্রঙ্ঞীর কি রাজকীয় বিশিষ্টতা। একটা শাদা ড্রেশ এবং প্গাম সু পরে রানি ব্যযডূমিতে যাবার জন্যে প্রস্তত হনেন। একটা খোলা গাড়িতে ऊাঁকে প্যারিস শহর ঘোরানো হলো, তাঁর স্বামীকে অন্তত একটা ঢাকা গাড়িতে শহর ঘোরানো হর্যেছিল, এঁকে সে সুবিধাটুকুও দেওয়া হলো না। বিপ্রবীদের ঘৃণা কতখান হয়েছিন তার প্রমাণ রয়েছে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণীতে। "এই মাদিকুত্ত শেষমুহ্র্ত পর্যত্ত নিজের গোমর দেথিয়ে গেলো। কিষ্g গিলোট্টেেে মাথা

ঢোকাবার পথথ বেটির পা টলে উঠেছিল এবং হোচট খেয়েছিল। কী আন্দ! নিজের চোথে দেখলাম The head of the female veto separated from her fuckingtart's neck." এর অনুবাদ না করাই ভাল, घটনার দু'ঢো াছর পরে একটা জাত সম্পর্কে নতুনভাবে ঘূণ তৈরি করে লাভ কী?

না, দু'শা বছর পরে তিলোত্যা প্যারিসে এসে এই সব ঘট্না স্মরণ করার কোনও মানে হয় না। প্যারিস তো ওই সব বেমালুম হজম করে এখন আবার নিজেকে মোহিনী মায়ায় আচ্ছাদিত করেছে।

সুসংবাদ। আমাদের প্রতীক্ষাপর্ব শেষ। আমরা পোয়ালাঁর কাউন্টারে প্ৌঁছে গির্যেছি। পौচূদা অতি সামান্য দামে দু’খানা বাগত কিনে আমার হাতে দিলেন। দেখলাম, অনেক রুঢির গায়ে ময়দা লেগে রয়েছে। পौচূদা বললেন, "ওটা অসাবধাनতা নয়, ఆইটট ফরাসি স্টইইল। রুতির দামও অন্য জিনিসের চেয়ে অনেক কম। ফর্রাসি সাবধান হয়ে গিয়েছে। রুটির দামটা ওই গিনোটিনের ভয়ে ভীষণ কম রেvেছে। প্রায় জলের দাম বলতে পারিসা যাতে কারও কিনতে কষ্ট



 দেখলাম তখন আর রুটির মিক্রিয় দেথে को লাड ?
*চুদা জানতে চাইলেন, "রोজা ও রানির কিদ্ম দেথতে চাস ?" আমার ঠিক রুচি হলো না। অমি প্যারিসের পথ ধরে যেতে-বেতে কেবল পাঁহুদাকে জিষ্ভেস কর্রলাম, "ভাতের অভাব, কাজের অভাব, শাসকের অবহেনা, অবিচার, অত্যাচার ঢো আমাদের দেশেও ছিন, তব্রু অমন কা৩ ঘটলো না কেন্ন?"

মাথা চুলকে পামদা বনলেন, "ฆুব শক্ত প্রপ্প করেছিস। আমি তো বিপ্পব সম্ব্ধে অত পতিত না।" এবদু থামলেন পাদ্রা, তারপর উত্তর দিলেন, ""খ্য অভাব থাকলেই বিস্ষোরণ হয় না। তার সঙ্গে চাই প্রচণ রাগের মিশ্রণ। বিপ্নবের
 বিপ্লবের উৎপত্তি"

পোয়ালাঁর দোকান থেকে পর্যাপ্ত শাঁউরুটি সংগ্রহ করে আমি ও পাঁদূদা আবার প্যারিসের রাজপথ ধরে হেঁটে চলেছি। এখানকার পথ ঘাটের নামটাম এখনও আমার আয়ত্তে আসেনি-শ্যামবাজারের সজ্গে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের কী তফাত তা আমার মস্তিষ্করূপ ঘটে কিছ্রতে প্রবেশ করছে না।

পौউরুটি বহন করছি বিশেষ এক ভঙ্গিতে—দুটি হাত প্রায় প্রার্থনার ভঙ্গিতে বুকের কাছে রেখে আমাদের বান্যাবয়সে মেয়েরা এইভাবে ইস্কুলের বই বহন করতো। ছেলেরা বই রাখতো ডান হাতে অনেকটা বন্দুক ধরার স্টাইলে, আর মেয়েরা কেন দু'হাতে ওইভাবে বই বহন করতে। তা মনস্ডাষ্রিকদের গবেষণার
 প্রার্থনা করতো—হে ঈশ্মর, পরের জন্মে যেন সস ইস্কুলের বই হয়ে জন্মাই। एচকেমির অংশটা বাদ দিলে বলা যায়, ক্子েক্দির মধ্যে ছিল বেশি নিষ্ঠা, ইস্কুলে যাওয়াঁ্| তারা মন্দিরে যাওয়ার মরুু্র মনে করতো, ছেলেরা তখনও এবং
 পিঠের ব্যাগে, ছেলে ও মেয়ের প্রর্থক্য অস্তত একটা বিষয়ে কমে যাচ্ছে। আমরা যে-পরিবেশে মানুষ হয়েছি সেখানে স্কুল ব্যাগ ছিল মস্ত এক বিলাসিতা, যা আমাদের প্রায় সব বক্ষুদের আয়ত্টের বাইরে।

মেয়েরা যেভাবে বই ধরতো প্যারিসে পঁউরুটট পরিবহনে সেই স্টাইল অক্ষুঞ্ম রয়েছে। আমরা দু'জন এখন রুটি বুকে রেখে আলোচনা করছি অনাহার সम्भर्কে।

পঁদাদা ইতিমধ্যেই বলেছেন, "হাগার থেকেই যতকিছু সামাজিক অসস্তোষের উৎপত্তি। কিস্তু একা হাজার বিপ্নবের বিস্ফোরণ ঘটানো যায় না।"

বাঙালির ইতিহাসটাও চোখের সামনে দেখতে পেলাম। পাঁচদাকে বললাম, "একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মতন। রুটির দোকানে লাইন দিতে হচ্চে এবং রুটির দাম বাড়ছে বনে ফরাসি ঝট করে বিপ্নবের দিকে এগিয়ে গেলো। অথচ প্রায় কাছাকাছি সময়ে বাংনায় ছিয়ান্তরের মন্বম্তর হলো। স্রেফ অন্নের অভাবে এক কোটি লোক মারা গেলো, বাংলার জনসংখ্যা তিন কোটি থেকে কমে দ'কোটিতে দাঁড়াল্গে। অথচ বাঙালি কোনও সভঘবদ্ধ প্রতিবাদ জানালো না।"

পাচদদা বললেন, "বাপাপারটা আমার কথাটাই সাপোঁ্ট করছে। ছিয়াত্তরের মন্তব্তরে ‘হাঙ্গর’ থাকলেও ‘আাগার’ ছিল না। এই এক কোটি লোকের অপমৃড্যু মানব ইতিহাসের এক অবিস্মরনীয় ঘটনা, অথচ পৃথিবীর কেউ তা নিয়ে মাथা ঘামায় না। প্রথম বিশ্পযুদ্ধ নিয়ে এতো উত্তেজনা-১৯২৪-১৮-র সেই রক্তক্ষয়ী সগ্রামে দু’পস্ষ মিলিয়ে এক কোটি লোকের প্রাণনাশ হয়েঘিল।"

আমাকে উত্তর দিতে না দেখে পাঁুদা হঠাৎ বলে উ১লেন, "তোর নিশ্চয় গলা ఆকিয়েছে।"

ওনলেন না প্দূদা! জোর করে ४রে নিয়ে গেলেন এক দোকানে কফি পানের জন্যে। এ এক অভ্যুত দেশ, এখানে দাঁড়িয়ে কফি থেলে এক রক্ম দাম, বসলে আর এক রকম। হয়তো ওতে চাইলে তারও ব্যবস্থা হবে আরও স্পেশাল দাম।

এবটা পছ্দসই জায়গায় প্দাদ্দামাকে বসালেন। আমিও পঁাহদার সঙ্গে লড়ে যেতে রাজি আছি। পকেটে কুড়ি ডলার গজগজ করছে, একটা আধলা এখনও খরচ হয়নি। তা ছাড়া শহিদনগরের সম্বিতের কাখকারথানা আলাদা। এয়ারপৌর্ট থেকে বাড়িতে আসামাত্রই হাতে কিছ্র নগদ खঁ" ওঁজে দিয়েছে। যাতে হাতখরচের জন্যে তার কাহে হাত পাতর্রে্তী য় নিয়ত। সম্বিৎ পয়সার অভাব কাকে বলে जা হাড়ে-হাড়ে জানে অীম জানতাম যৌবলে বাবার
 মুখে কিছু বনলো না, কিছ్ ওর কেপৃয় ধারণা বালাবয়স থেকেই প্রত্যেক
 প্রাইভেসিটা আর কিছুই নয়, কার্রের কাছে জবাবদিহি না করে আমার খুশিমতন ছুকটাক কিছ্ম খরচ করার স্বাধীনতা। এই ব্যাপারটা সম্পক্কে মধ্যবিত্ত পরিবারেও আমরা সচেতন থাকি না, আমাদের বিধ্বা মা অথবা উপার্জনহীন পিতৃদেব সম্পর্কে।

কফির দোকানে বসে পাচদা বনলেন, "शাজার দশ বারো এইরকম দোকান আছে প্যারিসে। এখানে না এলে ফরাসির পেটের ভাত (স্যরি, পাউরুটি) হজম হবে না। প্রত্যেকটট দোকানের পিছন্ে মস্ত-মস্ত ইতিহাস-কোন দোকানের কোন চেয়ারে কোন বিষ্ধবি্যাত লোক এসে বসর্ন সব সযত্নে লিপিবদ্ধ করা আছে।"

এরপর পাচদদার ব্যাখ্যা-यদি তোর সাহিজ্যে দুর্বলত থাকে অ হলে ঢুই যেতে পারিস এমন দোকানে যেখানে ভোলতেয়ার দিনে চপ্পিশ কাপ কফি উইথ চকোলেট পান করতেন। यদি তোর চিত্রকলায় আপ্রহ পাকে তা হলে চলে যা বুলেভার্ড সেট জার্মান কাফে দ্য ভ্রোর-ब। ওখাে প্রাত্তিক খরিদ্দার ছিলেন পিকাসে। দরজা থেকে ঢেকবার পরে দোকনের দ্বিতীয় টেবিলটা দখল

করতেন শিককসো-উনি অবশ্য কফির খরিদ্দার ছিলেন না, অর্ডার দিত্তে মিনারেল ওয়াটরের। ওর ঠিক পাশেই আর এক কাফে আছে যেখানে জঁ পল সার্তারকে পাওয়া যেজো প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে দুপুর সাড়ে-বারোট।
"মনুষ এই জায়গায় আাসে কিছ্ম না-করবার জন্যে-ক্রর ডূইং নাথিং। একফু গলা ভেজানো। একটু আড্জা, একদু পরচর্চা, প্রয়োজনে একদু প্রেম। তোর মনে হতে পারে কাফেতে এতে সময় কাটালে এঁরা কখন লিখেছেন? কখন ছবি একেছ্নে? এটা সত্যিই ভাবার ব্যাপার, কারণ হাওড়া-কলকাতায় যারা চায়ের দেকানে আড্ড জমিয়েছে তারা যত গর্জিয়েছে তত বর্ষায়নি।"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পাচূদার পরবর্তী মষ্ত্যা, "তোর মনে হচ্ছে সাহিত্যে, শিি্পে মন নেই ! তুই পলিটিকসে ঢুক্তে চাস ? তা হনেও প্যারির কাফে ছ়া়া তোর গতি নেই। ভুই চল না রোতাস্ততে, বুলেভার্ড দা মোপারনে, ১০৫ নম্বর। এই দোকানে বসে ১৯১৫ সালে দু'জন রাশিয়ান ক্রিম কাফের অর্ডার দিত্তে এবং চুপিচুপি বিপ্লবের শলাপরামর্শ করতেন। এদের নাম ওনে থাকবি-লেনিন এবং ট্রটস্কি!"

পাঁদদা বললেন, "তোকে দু-একথানা বই @un দেবো। প্যারিসের কোন
 না জানলে প্যারিসে আসার কোনও মাদ্যুফ্রে না, যেমন সাभूভেলি এবং কলেজ স্ট্রিট কফি গাউসে না গেলে কলকাত্শু ল্ল゙খাই হয় না। তোর জনতে ইচ্ছে করতে পারে নেপোলিয়ন কাফ্রেত আা্ট্টেন কি না? উত্তর : অবশ্যই আসজেন। ওঁর প্রিয় দোকান ছিল লা প্রোকোপ। দোকানট্ট এখনও আছে, প্যারিসের সব চেয়ে পুরনো কাखে, চলছে সেই ১৬৮৬ সাল থেকে। এইখানেই ছোকরা নেপোলিয়ন কফির বিল মেটাত পারেননি। কিদ্টু নো ছাড় ! ఆঁকে নিজের নুপিটি দোকানের মালিক্কে কাছে গচ্ছিত রেথ্েে চলে আসতে হয়েছিল। এখনও হাজার-হাজার नোক ওই দোকানে আসে নেপোলিয়নের দেনা সম্পর্কে থোঁখবর করতে। বর্তমান মালিক সুযোগ বুঝে কাফেকে রেস্জোরাঁয় প্রহোশন দিয়েছেন । যাঁদের ধারণা কফির কাপে তুফন ওঠে না তাদ্দের জনাও খবর আছে। ফরাসি বাস্তিল ধ্বংসের অব্যবহিত পৃর্বে সবচেয়ে গরম বক্乛ৃতাটি হয়েছিল এক কফির লোকানের সামনে—দোকানটির নাম কাফ্ দ্য ফয়।"

পঁচদদা বললেন, "ফরাসি কাফের কোডগলো জেনে নে। শে-টেবিলে চাদর পাত রয়েছে সে-টেবিল এবমু তারী খাবারের জন্যে-অর্থ্রাৎ কি না লাঞ্চ অথবা ডিনার।"

এখন তো ভারী থাবারের সময় নয়। কিষ্ু পঁদুদা মনে করিয়ে দিলেন, ভারী খাবারের জন্যে জাত ফরাসি সবসময় প্রস্তু। গপাগপ খাওয়ার জন্যে কোনও

একটী জুতো বের করে নেওয়া ফরাসি উদ্ভাবনী প্রতিভার পক্ষে কোনও ব্যাপারই নয়। অতিমাত্রায় খাদ্য-আসক্তি ফরাসি জাতির দুর্বলতা বনে মনে হয়েছিন্ন আমেরিকান আবিষ্কারক টমাস আনভ৷ এডিসরের। আতিথ্থের অবমাননা ইংরেজ-আমেরিকানের নৈত্কিক অধঃপতন্নে পরিচায়ক।ইলেকট্রিক বাল্ব এবং ফোনোগ্রাফ আবিষ্কারের জনা ফরাসিরা এই আমেরিকানকে এখন থেকে একশ বছর আগে প্রায় রাজসম্মান জানিয়েছিন। দু-একটা খানাপিনার ব্যবস্থাও হয়েছিল-या ঘট্টাচারেক ধরে চলেছিল। এডিসন লাঞ্ঞে উপস্থিভও থাকলেন অথচ পরে নিজের স্মৃতিকথায় ফরাসি নোলা সম্বক্ধে বির্রপ মञ্তব্যু করনেন।

খানদান কাফের কিছু স্বষর্ম আছে। যত লোকই দাঁড়িয়ে থাকুক ওয়েটার কোনো খরিদ্দারকে উঠে যাও অথবা আরও অর্ডার দাও বলবে না। এক কাপ কফি নিয়ে যতক্ষণ ইচ্চে বসে থকতে পারা ফরাসির জন্মগত অধিকার।

ওনেছিলাম, আড্ডা মারার জন্যে মনুষ এখানে আসে। কিন্তু দেথলাম, বেশ কट্যেকজন পুরুষ ও মহিলা বই অথবা মাগাগিন হার্ত নিঃসঙ বসে আছ্নে।
 উপজোগ করার জন্যে অনেকে কাফেরে আাব্থৃপ্শ ওযানে বসে-বসে পুরো
 তেমন কপাল হলে দোকানদার তোর રৃঞী টেবিলটা রিজার্ভ করে রাvবে।"
 বক্দি হন্নো : "তোদের ধারণা য়াতেই নুর্य উপাসনা হরো-কথাঢা ঠিক নয়ーদুনিয়াতে ফরাসির মতন भূর্य উপাসক আর কোথাও নেই। তাই রোদ পোয়াবার জন্যে, প্রাকৃতিক আলো পুরো উপভোগের জন্যে ফ্রাসি কাফ্ রাস্তার यুটপাতে নেমে এসেছে।"

কফির মঙ্ত সমঝ্রার এই ফরাসি। কাফে নয়র বা কাফে এক্সপ্রেস হলো-কালো কফি। ইচ্ছে করলেে ডাব্ল এশ্সপ্রেস অর্ডার দেওয়া যায়। ডাবল হাফ্ের মতন আছে কাফে সেরে-খুব কড়া, অথচ গরম জলের পরিমাণ অর্ধেক। আবার দুর্বল এж্সপ্রেসে আছে-সঙ্গে বাড়তি গরম জল কড়াকে নিজের মর্জি মতন নরম করার জন্যে। ।ूূ४ দিয়ে কফি খাবার বাতিক বাঙালির—সুতরাং তাকে চইতে হবে কাফে ক্রিম। গ্য্যাশ ক্রিম বলনে হাজির হবে ডাবল এब্সপ্রেসো দू४সছ। ইদানিং আবার স্বাস্যাবাগিশদের জন্যে পাওয়া যাচ্ছে ‘ডেকো’ যার অর্থ ক্যাষ্নিন্যমুক কফি।
"পাঁদদা, আমাদের কলকাতা কফি হাউসে ইন্িউসন বানে একটা আইটেম আছে। জিনিসটা তেতে, কিষ্ঠু দাম সবচেত্যে কম বলে অনেকেই আমরা পছ্দ্দ করতে বাধ্য হতাম।"

ওই কথাট এ-দোকানে মুখে না আনতে পরামর্শ দিলেন প্চাদদা, ওয়েটার এখনই চা এনে হাজির করবে। হার্বাল টি যা কোনও ভদ্দরলোক বঙঙালির পক্কে গলায় চালান দেওয়া শক্ত বাপাপ। । বাতিকগ্রস্ত সায়েব-ল্মমদের জন্যেই 'গার্বাল টি’ তৈরি হয়।

Ғু’পাত্র গ্র্যাড ক্রিম অর্ডার দেওয়া গেলো। কফি পাত্রের আকার ও পরিমাের ব্যাপারে ফরাসিরা আতলাষ্তিকের অপরপারের আমেরিকানদের তুলনায় নিতান্তই অনুদার। হোমিওপ্যাথিক শিশির সাইজের কাপ-মিথ্থে এতো দিন হাওড়া স্টেশনের ভাড়়ওয়ালাদের সাইজ ছোট করার জন্যে শাপশাপাপ্ত করেছি।

অথচ এই ফরাসিই মদের পরিমাপে ব্যাপারে খুবই উদার। এক গ্যালন ফরাসি পাनীয় এক সিটিং-এ পান করে বসবেন এমন ফরাসির সংখ্যা এই নগরীত্ সীমাহীন। কাফেতে কফির তুননায় মদের আদর অনেক বেশি। মাথাপিছ্ম মদ্য পানের তালিকায় ফরাসির স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়। কোথায় যেন পড়েছিলাম দুনিয়ার এক নম্বর স্থানটি দখলে রয়েছে লাক্সেমবুর্গের নাগরিকদের। ফরাসির পরেই পর্তুগাল এবং স্পেন। জর্মান ওইত্তালীয়রা আমেরিকানের



 মদ ছাড়া কোনও খাবারই পরিপ্̧ে ওয়াইন সাবাড় করে এমন ফরাসির সংথ্যা দশ লাখের বেশি। এক লিটার ওয়াইন याँরা হজম করেন, তাঁরা তাঁদের পরিমিতিবোধের জন্যে ফরাসি নীতিবাগীশের প্রশংসা অর্জन করেন। এমন পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা কুড়ি লাখvর ওপর। হাসপাতালে যত পুরুষ রোগী ভর্তি হয় তার অন্তত তিরিশভাগ পাঁড় মাতাল, যাদের ডাক্তারি নাম অ্যালকহলিক। ফরাসি দেশে যত মানসিকভাবে বিকলাগ শিখর জন্য হয় তাদের বাপমায়ের শতকরূা পঁচটত্তরজন পাড় মাতান। যত আ凶্ঘহত্যা হয় তার চার ভাগের এক ভাগ, यত খুন খারাপি হয় তার অর্ধ্ধে এই পাড় মাতানদের কাঔ। কিত্তু মদ্যপান নিবারণ সম্পর্কে বিশেষ প্রচার অভিযান চালানোর বা লোকশিক্ষায় ফরাসির তেমন উৎসাহ নেই। একটি কারণ-তিরিশ লাখ ফর্রাসির রুজি-রোজগার এই মদের ব্যবসা থেকে।

আমার ধারণা ছিল রেড ওয়াইন বেশ নরম জিনিস, হইস্কির মতো শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয় না। কিন্তু প্যারিসের কাফ্রে বসে ভুন ভাঙলো। এই রেড ওাযাইন পাড় মাতানদের সবচেয়ে প্রিয় সঙ। এর দাম ফলের রসের অর্ধ্রক। পাদুদা বললেন, "ফরাসি দেশে সস্তা মদের প্রচার কমানোর চেষ্টা চলছে, তবে

বিয়য়ের জনখ্রিয়তত বেড়েই চনেছে। বলাবাহল্য সিরোসিস অব্ লিভার রোগে ফরাসি এথন দুনিয়াকে নের্ত্তৃ্ব দিচেে। মদে পচে যাওয়া লিভারের চিকিৎসা করতে-করতে ফরাসি হাসপাতলের ডাক্তররা হিমসিম খান।"

তবু, মদ খেয়ো না এই প্রচার ফরাসি দেশে চালানো যাবে না। কিছ্-কিছু প্রচারপত্র ইস্কৃনে বিলি করা হয়েছিল, যাতে বলা হয় বেশি মদ খাওয়া শরীরের পক্কে দ্ষতিকারক। তার ধাকা সামলাতেই ফর্রাসি সরকার হেদিয্যে গেলেন, কারণ প্রতিবাদে দাসা তরু হয়ে গেলো কিছ্ম ফরাসি অঞ্চটে যেখানে ভাল মা তৈরি হয়। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে আঠারো বছর বয়সের কম ছেলেমেয়েদের বার অথবা রেঙ্তোরাঁয় মদ দেওয়া হয় না। রসিক ফরাসির ক্ষেত্রে প্যারিস শহরে এই বয়সসীমা ছিন মাত্র ১৪ বছর। यদি সজ্গে কেউ থাকেন। একল্না কাফেতে বসে মদ কেন্নার যোগ্যত অর্জনের জন্যে ফরাসিকে জন্মের পরে ১৬ বছর অপেক্মন করতে হতো। তবে এক বিদেশি ভদ্রলোক লিতেছ্ছেন, এসব নিয়ম্মের কড়াকড়ি ছিল না। কয়েক বছর আগে তিনি দেথেছিলেন দু-তিন বছরের শিওকে ফ্রাসি বাবা-মা কাক্সেতে বসিয়ে নির্ভেজাল মদ দিচ্ছেন প্রেরো এক পাত্র। ইদানিং আঠারো বছৃরের আইন ফরাসিরাও চালু করেজ্ধেক্তু মদের সমবদার কমছে
 কट্যেক. বোতল মদ কাফ্রে বসে বহg户 না করলে কোনওরকম ফরাসি

 ফরাসি শন্যচিকিৎসক ऊँড়িখানীয় তাঁর চিকিৎসা কেন্দ্র খুলেছেন।

ফরাসি-মদ উৎপাদকরা ইদানিং স্বস্তির নিশ্ধাস ফেলচেন, जার কারণ কমবয়সী ছেলেলেমেযেরা ক্রেমশই মদ্যপানের ওপর জোর দিচ্ছে এবং ওই খাে বেশি খরচ করছে। জনসাধারণও বলছ্নে, ড্রাগে বেসামাল হওয়ার থেকে বরং মদে মাতোয়ারা হওয়া শরীর ও মনের পক্ষে অনেক ভাল।

आমাদের কফি এসে গিয়েছে। দোকানের মেনু কার্ডে ফরাসি কফ্রি ইতিহাস লেখা রয়েছে। পাঁছদা অনুবাদকের কাজ করলেন। আবার সেই সজ্রাট চতুর্দশ লুইয়ের উপাখ্যান-ফফরাসিরা ఆই মহাপরাক্রমশালী নরপতির সময়ে জাতে উঠলো। সজ্রাট কবে কী করেছেছেনে, কী আস্বাদ করেছিলেন তা ফরাসি জাতের কঠ্ঠ্স। চতুর্দশ নুই ১৬৬৪ সালে প্রথম কটি পান করেছিলেন, কিষ্তু খুব পছ্দ্দ করেননি। অ:রও প্চ বছর পরে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত প্যারিসে কফিকে জাঢে তুলনেন। তাঁর পার্টিতে কফির্র স্বাদগ্রহণ করে ফরাসি অভিজাতরা ধন্য ধন্য করতে লাগনেন। অথচ মার্কিনি লেখক একশ বছর আগে লিঢে গিয়েছেন-ইংরেজের চা, জার্মানদের বিয়র, স্প্যানিয়ার্ডের চকোলেট, দ্রুর্কের

আফিম এবং ফর্রাসির কফি এক জিনিস।
কফিকে ফরাসি জনগণের কাছে পৌঁছ দেবার কৃতিত্ব অর্জন প্যাস্কান নামে এক आর্মিনিয়ান ভদ্রলোকের। ১৬৭০ সালে প্যারিসের এক মেলায় উর্দিপরা ওয়েটাররা গরম কফি ফেরি করতে লাগলো। আমাদের ‘চা-গারাম’-এর মতন এই সব ফেরিওয়ালাদের ডাক ছিল-কাফ্ে, কাফে। ইদানীং আমাদের বিভিন্ন রেলস্টেশনে ‘চা-্খাম’-এর সজ্গ পাম্মা দিয়ে ‘কা-ফি’ ডাক ఆনতে পাওয়া যাচ্ছে। ফরাসিরা যা করেছে তার সজ্প পাম্মা দিতে আমাদের তিনশ বছর লেগে গেলে। মেলার পরে এই প্যাস্কাল সায়েব একটা কফি বুটিক খুললেন প্যারিসে, যার অনুপ্রেরণা এসেছিল কন্নস্টানট্টেনোপোল থেকে। কিস্তু ওই দোকানের খরিদ্木ারের ভিড় তেমন না থাকায় প্যাস্কালকে পাড়ায়-পাড়ায় গরম কফির खেরিওয়ালা পাঠাতে হতে।। কিছু দিনের মধ্যে প্যাস্কালের সজ্গ প্রতিযোগিতায় নামনো এক প্রতিবঙ্ধী ফরাসি যে অবিষ্ধাস্য সস্তা দামে চিনি সমেত গরম কফি বিক্রি আরণ্ত করলো।

যথাসময়ে ফরাসি ডাক্জাররাও কফি সম্বক্ধে জ্র্প্থহী হয়ে উঠলেন। তাঁরা
 রোগ সারে, গেঁটে বাতে आরাম পাওয়া यায় (শ)
 কাশির উপশমে কফি তো অঘ্হিষ্ৰী এইভাবে ডাক্Jারের প্রেসক্রিপশনের
 কাखের দরজ্রা খোলা হলো যার কথা আগেই বলেছি।

কাফেতে বসে কলকাতার কथ্ ভাবছি। দু’খানা কফি হাউস বাঙালিকে বাকসর্বস্ব ও অকর্মণ্য করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে এমন একটা অপবাদ সর্ব্র রটানো হয়েছে। কফির জনপ্রিয়েত যতই বাড়তির দিকে হোক এই পানীয় এখনও বাঙালির হৃদয়ে স্থান পায়নি। আমাদের হুদয়েশ্বর হয়ে বসে আছে চা। দूনিয়ার সেরা চা (যা দার্জিলিং নামে পরিচিত) যে পশ্চিমবাংলায় তৈরি হয় তা আমরা প্রায়ই ডুলে যাই। রুচচমান কলকাচ্তাইয়া চায়ের রসিক। ঔ পানীয়কে বাঙালির থেকে ভাল কেউ বোবে না এমন একটা গর্ব আমার মধ্যে বহ্शদিন লালিত হচ্ছিল।

পাদ্দা আমার মনে দাগা দিলেন। বললেন, "আজ কফি খা আর একদিন tি সালেঁতে যাওয়া যাবে!"
"ঝ্ৰড়ে কালુন, পৗচুদ। সালেঁঁ তো ছবিটবি প্রদর্রনীর আর্টিস্টিক আঁতেল জায়গা"’
"চায়ের বাপারটৗও যে কম আর্টিস্টিক নয় ত তো বাঙালির মপজে দুকলো

না। ফতুয়ার পকেটে ওয়ার্লডের সেরা চা (দার্জিংি) রেখেe বাঙালি তার কোনও ফয়্রা তুনতে পারলো না।"
"কেন পাচূদা? আমরা তো ভাল চা ভালবাসি।"
"चাওয়াতে ভালবাসিস কি না সেইটই $এ$ যুগের প্রশ্ন। বিনা পয়সায় খাওয়াতে বলছি না, দুনিয়ার মনুম গঁটের কড়ি খরচ করে ভাল জিনিস ভানভাবে আস্বাদ করতে তৈরি। কলকাতায় কি একটা স্পেশাল চায়ের সালোঁ তৈরি হয়েছে ভেখানে মানুষ চায়ের তারিফ করতে শিখবে ? তালর সহ্গে মন্দর কি তফাত তা চিনতে শিখরে? আমি তো সেদিন এক ভদ্দরনোকের কাছে তনে লম্জায় মরে যাই যে কলকাতার প্পাচ তারা হোটেলে এখন টি ব্যাগে চা দিচ্ছে-যার সঙ্গে भাচনের কোনও তফাত নেই! এতো কষ্ট করে একজন বিদেশি কি কলকাতায় যাবে দার্জিলিং চা থেকে দুরে থাকতে এবং টি ব্যাগের সালসা থেতে? স্থান মাহা্্য বনে একটা জিনিস থাকবে না?"

পাদ্দা বললেন, "চা কি করে থেতে হয় জা শিখতেও বাঙালিদের এই প্যারিসে ট্রেনিং নিতে আসতে হবে। কফির জয় জয়ক্রার এখানে, কিস্তু আঁতেলরা

 বয়সী কুমারী ও ছোকরা ফরাসির মধ্যে (ব্夕) ও দুষ্ট জনরা বলে, ওখুই নাচানাচি, তারপর সাবধানী ফরাসি যুবক শাক্কী সাধ-আহুাদ মিটিয়ে কেটে পড়তো মুক্তপুরুষ হিসেব।"

ওনলাম, সত্তরের দশক থের্রে চায়ের রেনোঁঁ ত্তু হয়েছে ফরাসি দেশে, টি সালোঁ জাতে উঠেছে। একদু শাা্তিতে এক পট চা সেবনের সুখ উদ্মুতলার ফরাসি বুঝতে ঈরু করেছে।

ফরাসি যা কিছ্র করে তা স্টাইলে করে।এ-বিষয়ে প|চূদার কাছ থেকে আরও
 বেখানে চা পানের এলাহি ব্যবস্থ। ওখানে কুড়িটা দেশের ত্নশ রকমের চা মজুত রাখা হয়। সেইই সঙ্গে দুশ রকমের টিপট। দোকানে ঢুকতেই ঢাউস ডিঙ্গনারি সইজজের মেনু বুক দেওয়া হবে, যেখানে ওই তিনশ রকম চায়ের কোনটির কি বিশেষত্ব ত। উপন্যাসের স্টাইলে লেখা আছে। যদি বাঁশ বনে ডোম কানা হয়, তা হলে অভিজ্ঞ বিশেষজ্জ ছুটে আসবে অতিথিকে পথ দেখাতে এবং কোন চা পান করবেন ত নির্বাচনে সাহাय্য করতে। চিন, জাপান, ব্রাজিল, শ্রীলক।, ইভিয়া এই সালোঁতে সুক্দরী ললনার মতন তঁতোঔঁতি করহে ফরাসির মনোরঞ্জনের জন্যে। এক কাঁড়ি বিড়ি সিগ্রেট টানলে সৃক্ষ আয্রাশশক্তির বারোটা বেজে যায়, তাই এই দোকানে স্মোকারদের জন্যে আলাদ চঢ্বর। দোকানের

এঅ্সপার্ট, ডাক্তরেরে মতন অতিথির লাইফ হিসট্রি নিয়ে, কোথায় জন্মোি ইত্যাদি থ্খেজখবর নিয়ে চায়ের ハ্রেসক্রিপশন লিখবে। তারপর ঠিক হবে কেেন টি-পটে নির্বাচিত চা সরবরাহ করা উচিত। পানের সন্গে অনুপানেরও পার্থক্য হবে, সেসম্বন্ধেও বিদগ্ধ পরামর্শ পাওয়া যাবে জগদ্বিখ্যাত এই টি সালোঁতে।
"তা হলে দাড়়াচ্ছে কি ব্যাপারীা?"
পাঁদদা বললেন, "কলকাতায় তোরা কয়েকটা টি সালোঁ তৈরি কর-পরিক্কার পরিচ্ছন্ন সুরুচিসম্পন্ন অথচ পকেট-কাট। ব্যাপার নয়। সেখানে দুনিয়ার যত রকমের চা পাওয়া যায় তার সংগ্রহ সাজ্রিয়ে রাখ। তারপর ভাল করে মেনু বই তৈরি কর-সম্রাজ্فী ভিক্টোরিয়া যে চা খেত্নে, যে চা জলে ফেলে দেওয়ায় আমেরিকান স্বাধীনত সংগ্রামের সূচন্না হয়েছিল, যে চা খেয়ে চার্নি চ্যাপলিন ஞাঁর প্রথম প্রেম নিবেদন করেছিলেন, কিংবা বেচা খেয়ে ডিউক অফ ওয়েলিংটন ওয়াটরনুু যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হয়েছিলেন। একটা সেকশান রাথ-নাম দে ‘পথের প্চাচালি’। সেथানে ইন্ডিয়ার রাস্তায়-রাস্তায় যত রকমের চা কফি হয় তার নমুনা থাক। ওখানকার বিশেষ আকর্ষন হবে ধাব্রেটি। তারপর থাকুক রেল স্টেশনের চা বিভাগ। কয়েক হাজার রেল স্টেশ্শীাঁি ইল্ডিয়ায় এবং প্রত্যেকটি স্টেশনে চায়ের স্বাদ আলাদা। ব্যাভেল স্টৌিব্র তো সে যুগে দশ রকম্মে চা

 এগজিবিশন যেখান থেকে ভাঁড় অিন মানুষ সুভেনির হিসেবে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ড্রইং রুমে সাজিয়ে রাখবে। সেই সজ্গে চলুক ভিডিও শো-কীভাবে বিভিন্ন রকমের চা তৈরি হয়। স্পেশাল আকর্ষণ হবে—বড়বাজারের চা, যা গজ ফুটের মাপে বিক্রি হয়—এক গজ চা, দেড় গজ চা। দৈচৈ পড়ে যাবে, দूনিয়ার মনুম ছুটে আসবে। ফেরবার সময় আকাশঢছায়া দামে কয়েক কেজি দার্জিলিং কিংবা আসাম চা না কিনে বাড়ি ফিরবার পथ পাবে না।"

মাথা ঘুরিত্যে দিচ্ছেন আমার পौদূদা। এই সব আইডিয়া কোনও পজ্জাবি অথবা রাজস্থানি পেলে কাজে লাগাতে পারতো। আমার কাচে অরণ্যে রোদন করজেন পঁঁদদা।

হঠাৎ পঁঁুদা জিজ্সেস করলেন, "হাঁরে, নিজামের দোকানের সেই স্পেশাল Бা এখনও পাওয়া যায় ? টেবিলে একমিনিট থাকনে সোনালি সর পড়তে ঞুরু করতো। দেশ ছেড়ে চলে আসবার আগে ওইখানেই লাস্ট চা খেয়েছিলাম, এখনও মু:খ লেগে রয়েছে। এখানে প্যারিসের প্রপ্থম মসজিদের লাগোয়া একটা ঢায়ের দোকান আছে-লা মক দ্য পারি। গিয়েছিলাম টেন্ট করতে, কিষ্তু निজামের চায়ের কাছে শিও!"

আমি পাচূদার পরিকল্পনাকনো ভূনতে পারছি না। কিস্তু কলকাতায় বা ঢাকায় এই সব বুদ্ধি কে কাজে লাগাবে? কলককতায় যে যা করে তা বংশপরম্পরায় করে চলে। নৃতনদ্ব্রের দিকে কারও बৌাক নেই। সময়ের সল্গে তাল রাখতে শিখছ্ছ না বলেই তো আমাদের কলকাতা মাত্র তিনশ বছরেই গলিত নথদণ্তহীন হয়ে পড়জে, আর হাজার-হাজার বছরের পুরন্নো ইউরোপীয় শহরওলো अडिন্নयৌবনা হয়ে আসর জাকিয়ে বসছে।

হঠাৎ বললাম, "भौঁদদা, आপনি কলকাতায় ফিরে চলুন, প্রতিষ্ঠা করুন কলকাতায় প্রথম টি সালেঁ।। টৎপাট্তিত হয়ে পুনরোপিত হলে বাঙালি ধানগাছের মতন তরতর করে বেড়ে ওঠে। আপনি কনকাতায় কিচুটা প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারবেন। অনাবাসী বাঙালিরা এখনও পর্যত্ত তাদের জন্য়ূমির জন্যে কিছু করেনি। একটা হাসপাতাল, একটট শিক্ষ প্রতিষ্ঠান, একটা নতুন ধরনের শিল্লোদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পক্প নেই।"

প্চদদা আমার কথা ওনলেন। কিত্ট তার মুখ যেন কেমন হয়ে উঠলো। মনে হলো, কোনও গভীর यষ্রণা তিনি লুকিক্যে রাখার ধেষ্টা করছ্নে।
 ফিরে যাবার আহৃান জানিয়ে আমি ఆঁর কোন্রুর্বিল স্থান হাত দিয়ে ফেনেছি।


 পথ্ে দুটি প্রধান বাধা : বিদেশে পিমুটান। গোড়ার দিকে থেয়ালের বশে বিদেশে মানুষ অনেক বেপরোয়া কাজ করে ফেলে, বিদেশিনীর সন্গে প্রেম ও বিবাহ তার মধ্যে অনাতম। তারপর মোহমুক্তি घটে কিত্ত কিছू করার উপায় थাকে না যা ভারতীয় মৃল্যবোেে খাক্া না দেয়। দ্বিতীয় বাধা : বিদেশে একটু সাফল্য না এলেও স্বদেশে ফেরবার উপায় থাকে না অর্থনৈতিক কারণণ। বিদেশে সামান্য কিছ্ম কাজ করে প্রাগধারণ যতটা সহজ স্বদেশে ততটা নয়। জनাবাসী বাঙালি মুখে যাই বলুক, স্বদেণের জীবন-সং্গাম সম্পর্কে তার মনে ভীতি জম্মে যায়। স্বদেশে রুজি রোজগার যে ভীষণ শক্ত ব্যাপার তা অনাবাসী ভারতীয়্র থেকে বেশি কেউ জানে না।

বিদেশে সফল এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর সগ্গে আলাপ হয়েছিন্ন। তিনি স্বীকার করেহিলেন, "স্বদেশের ব্যবসায়ীদের আমি নখের যোগ্য নই। হাজার রকম বাধাবিপত্তি পেরিয়ে প্রচ ধৈর্য ও বিচক্ষণতা দেথিয়ে স্বদেশের যে বিজনেসমান সাফল্য অর্জন করেন আমি তাঁর কাহে শি৫"

অনেক প্রবাসী চাকুরিজীবী প্র<েশনালের মুথে৩ সেই এক কথা। ভারতীয়

পরিস্থিতিতে প্রতিযোগিতার জাতাকলে আমরা ছাতু হয়ে যাবো। বেঁচে থাক এই প্রবাস, এখানে অনেক সহজে সুখে থাকা যায়, यদিও জীবনयাত্রার গতি অনেক দ্রুত। সবচেফ্যে দুঃখ তাঁদের याँরা দেশে ফিরবার জন্যে প্রচণ আগ্রহী কিষ্ু কিছ্রেতই তেমন সুযোগ বা সাহস পাচ্ছেন না। যাঁরা স্বদেশে তেমন সাফল্য অর্জন করেননি তাঁদের দুঃখ আরও বেশি। প্রবাসে যে যাবে সে-ই কোটিপতি হয়ে প্রচ সফন হবে এমন একটা প্রত্যাশা কোथা থেকে জেগে ওঠে তা ভগবান জানেন।

মোদ্দ কথাট হলো, ওয়ান-ফর-ওয়ান আমেরিকা অথবা ইউরোপের কর্মীরা আট-দশশুণ সুฟে আছ্নে ভারতবর্ষ্ষে কর্মীদের তুলনায় । একই পরিশ্রম করছেন
 ওপারের একই ব্রাত্জনের তুলনায় দশভাগের একভাগ নয়। একই সতা ইস্কুল শিক্ষক, অ্্যাপক, উকিল ও ডাক্তার সম্পকে। একই সত্য ট্যাপ্भি ড্রাইভার সম্পর্কে। বে-দামে এদেশে ড্রাইভার সমেত লাঙ্সারি ট্যাক্সি চব্বিশ ঘন্টার জন্যে ভাড়া পাওয়া যায় ত ওনলে ইংরেজ, আমেরিকান ও ফরাসি ড্রাইভার হার্টফেল করবে। অথচ দৈর্য ও নৈপুর্যে এদেশের ড্রাইত্রু যে দুনিয়ার সেরা তা निঃসন্দেহে বলা যায়। কলকাত বা বোম্বাইতে ঝ্টীাফল্যের সত্গে গাড়ি চালাতে পারে দিনের পর দিন তার কাছে অসাধ্য ক্থেন্র কাজ নেই এই পৃথিবীত।

 নির্বাহ করতে পারছে তারাও

পাচদা কেন্ন এদেশের বাঙালি মহলে অজ্ঞাত, কেন ব্থদিন হাওড়া-কাসুল্দে ভিজিট করেননি তা জানা প্র্য়াজন। যা আমাকে আশর্য করেছে, ব্যুদিন দেশ ছাড়া হয়েও দেশের অনেক থবরাথবর তাঁর আয়ত্তে। পা|দা নিজেই বললেন, "এর জন্যে দায়ী আমাদের মিছরি। আমেরিকায় পুরুতগিরি করতে যাবার পথথ ছু বার সে এখানে সময় কাট্য়ে গেলো। ওর সল্গে দুঘ্টা বসলে দেশের কোনও খবর জানতে বাকি থাকে না। आমরা দু'জন টানা বারো ঘণ্টা জাড্ড দিতাম মিছরির হোটেলঘরে বসে। মিছরির সব ব্যবস্থাই পাকা-এরোপ্ধেন কোম্পানির ওপর চাপ দিয়ে হোটেল খরচা আদায় করে নিয়েছিন।"

এর পরেও নিয়মিত পত্রানাপ আছে দু'জনের। পাচ-মিছরি পত্রালাপ টীকাটি প্রনী সহ সম্পুর্ণভাবে প্রকাশিত হলে আমার এই বই লেখার বোখ্য় প্র়্োজন থাকবে না। আমাদের এই দেশে অজানা-অচেনা কত সাহিত্গ প্রতিভা যে এখনও বেঁচে রয়েছ্নে তা কারুর খেয়াল থাকে না।

ঘড়ির দিকে তাকিশ্যে এবারে আমি আঁতকে উঠলাম। সম্বিতের বাড়িতে দু’একজনের আসবার কথ্া। টোটো কোম্পানির মেম্বার হয়ে এই সব সামাজিকতার

[^1]কথা ভুলতে বসেছিলাম।
এই সব সাঙ্ষাৎকারের সুখ আমার, ঝকি সম্বিতের ও তার স্ত্রীর।এরা প্রথমেই আমকে বলে দিয়েছে, "আপনি আমাদর বাড়িতে আছ্নে বলে আপনার কোনও বষ্ধন নেই। ৷াপনি যার সজ্গে খুশি, যেথানে খুশি দেখাসাঙ্ষ৷ৎ করবেন। আমাদের বাড়ির ঘরগুলো आপনার জন্যে রয়েছে। যাকে খুপি আপনি চায়ে, ব্রেকফাস্টে, লাঞ্大ে, ডিনারে নেমন্তন্ন করতে পারেন।" অর্থাৎ প্যারিসে হোটেন দ্য শহিদনগরের টেমপোরারি মালিক আমি ; পাঁচতারা মেজাজে আমি যা-ฆুশি অর্ডার করতে পারি।

এই রকম সুবিধে পরের বাড়িতে উপভোগ করতে হলে ভাগ্য করে আসতে হয়। এ ছাড়া আছে একটি টেলিফোন-দूনিয়ার যাকে খুশি ডেকে যত খুশি কथা বলার ব্যাক্ চেক। জয় হোক গৃহস্বামীর এবং তাঁর খৈর্यশীলা মেড-ইন-নৈহাটি সহধর্মিনীর। মেমসায়েব গিল্নি হলে এতোক্ষণে গাঁunের লোককে ভিটেমাটি ছড়া হচে হজো। অতিথি যে সাস্ম্পৎ নারায়ণ, স্বদেশের এই সেকেলে বিশ্পাসটি বুকের মধ্যে নিয়েই শ্রীমতী কাকলি এদেশে এসেছে।

ভগবান যা করেন মঙলের জন্যেই কর্ৰু পরনির্ভরতা কমিয়ে আচমকা আমকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে এশ্ণুন্রের চেষ্টায় লেখার বিষয়বস্তু ও

 মনোভাব। লজ্জা পাওয়ার কিছ্ম নেই—এ-প্যারিসে বসেই তো কত সাহিত্যিক দুঃসাহসিক রচনা করে গিয়েছেন । এঁদের একজনের নাম হলো জুল ভার্ণ—তিনি ডো দুনিয়া ভ্রমণ না করেই ঘরে বসে অ্যারাউভ্ড দ্য ওয়ার্লড ইন এইটট ডেজ লিখে ফেললেন যা সমগ্র বিপ্ববাসীকে মোহিত করলো। আমি অন্তত ওঁর থেকে একট্ম সরেস-ফরাসি বৃত্তান্ত লেখার জন্য গতর নাড়িয়ে অস্তত হাওড়া-শিবপুর থেকে প্যারিসে হাজির হয়েছি।

সম্বিতের স্ত্রী কাকলি আমাকে ভরসা দিয়েছে, "আপনার কোনও চিম্তা নেই। আমাদের এই পাড়ায় একন্লা ঘুরে বেড়ান, যা সব ঘটছে দেখুন, তাহলেই লেখার যথ্টষ উপাদান পেয়ে যাবেন।" কাকলিকে বলেছি, না-পেলেও কিছ্র এসে যাবে না। ফরাসিরা তো যত দুর বুঝছি, বাইরের লোকের মতামত পছন্দ করে না, यদিনা তা প্রশস্তিমুলক হয়। ফরাসিকে যা কিছু গালিগালাজ তা ফরাসি নিজেই করবে, অন্য কেউ নয়। এ-ব্যাপারে আমরা বাঙালিরাও ফরাসি মনোবৃজ্তির অধিকারী। বাঙালিকে যে গালাগালি করেছে তার ক্ষমা নেই। আর বাঙালিকে যে প্রশংসা করেছে সে চিরকাল বেঁচে থাকবে বাঙালির মনে, বাঙালির সাহিত্যে।

পা|মদার সন্গে পথপরিক্রমায় মনে পড়লো কাকল্ বনেছিল, দু’একজন পরিচিত লেখককেে সে বিকেলে আসতে বলবে যাঁদের সঙ্গে কথা বনে আমি হয়তো বিছু চিত্তার খোরাক পাবো।

অথচ পাচুদা আমাকে ছাড়তে চাইছেন না। বললেন, "তোকে আরও দু’ একটা স্পেশান আইটেম দেখিয়ে দিই।"

ঈঁদ্দা নিজেই পথ বাতলে দিলেন। একটা দোকানে ঢুকে টেলিফোন ডায়াল করলেন। এখানকার টেলিযোন কলকাতার মতন নয়-ডায়াল করনেই নম্বর। পাঁ্দদা কলকাতার অকর্মপাতা গাফ্য মাখলেন না। বললেন, "এঁদের অভিষ্ণতা অনেক বেশি। ইউরোপের মধ্যে এই প্যারিসেই প্রথম টেলিরোন এঙ্সচেঞ্জ বসেছিল, সুতরাং এরা তো এগিয়ে থাকবেই। ঢা ছাড়া আহেরিকনের পরেই ফরাসিরা টেলিযোগাযোগের ব্যবসাট্ খুব মন দিয়ে নিয়েছে, দুনিয়ার হাটে তাই ফরাসি টেনি কোম্পানিণুেোর নাম অনেক।"

পাঁদদ যা ভেবেছিলেন তাই। টেলিযোনে কাকলি জানালো, মে বাঙালি মেয়েটির সন্গে আমার পরিচ্য হবার কথা সে কাজ্জে জড়িয়ে পড়েছ্, আসতে


 একমাত্র সম্বিৎ-সহায়িকা ক্যারোল্ধেফ্রে কাছে পাওয়া যেতে পারে, ইচ্ছে করলে
 ইচ্ছে হলেই এরi জায়গার টেলিযোন কল আরেক জায়গায় চালান করে দেওয়া যায়। ফলে র্অফিস সময়ের পরে সম্বিতের অনেক কল সোজা বাড়িতে চলে আসে ইলেকট্রি; বোতামে নির্দেশে। কিষ্ঠু এখন আমি সম্ধিৎকে ঞালাতন করতে চাই না, স্বয়ং পাঁ্রদা তো আমার হাতের মুঠোর মধ্যেই রয্যেছ্নে।

পাঁুদও খুশি। বনলেন, "আরও একটু চরে নে। যেসব কোশ্চেন অন্য কাউকে করতে লজ্জা পাবি তা আমার ওপর প্য্যকটিশ কর।"

এই সুযোগ ছড়া যায় না। সুতরাং আমি প্রল্সোতরের মারফ্ত ফরাসি াহসাগুলো পরিক্কার করে নিতে চাইলাম।

বনলুম, "অনেক জায়গায় হোটেল দ্য অমুক নাম রয়েছে, কিক্তু হোটেল (দখতে পেলাম না) *|চদদ।। আমি তো এক সময় চৌরभীর সাজাহান হোটেলকে जানতাম।"
"এ-হোটেল সে-হোটেল নয়, বাছা। সেকেলে বিলসবহ্ল বাড়িকেও এখানে
 পথ চলতে একদু অসাবধানী হয়ে উঠেছিলাম বোধ হয়, হঠাৎ ধাকা খাওয়ার

অব্স্থ। একটা মোটর সাইকেন যুটপাতের ওপর দিয়ে চনেছে। ন্লোকজন তকে দেখে সরে যাচ্ছ, কিস্তু কোনও প্রতিবাদ নেই। এই ধরনের মা্তান আজকাল কলকাতাতেও দেখা যাচ্ছে-মর্জিমফিক তারা ফুটপাত ধরেই মোটর সাইকেল চালাচ্মে।

পাঁদদা আমার ভুল ভাঙলেন। এই মোটর সাইকেলচালক মেটেই মাস্তান নয়, বরং সে এক ওরুতর সামাজিক দায়িত্র পালন করছে। তবে কর্তব্যকর্মে যোগ দিতে সে এবটু লেট করে ফেনেছে। একমু লজ্জা পেলেন প্ঁাদা, তারপর বনলেন, "প্যারিসের নাগরিকদের জাতীয় আনন্দ হলো নিজের কুকুরকে জনগণের রাস্তায় নামিয়ে এনে নিত্যকর্মে উৎসাহ দেওয়া। অন্য দেশে এই কাজটি বেজাইনি-কুকুর ভালবাসতে পারো, পুষতে পারো, কিষ্ত রাস্তাুলো কুকুরের টয়লেট হিসেবে তৈরি হয়নি। কিত্তু প্যারিসের ব্যাপারটা ঠিক হাওড়ার মতন। কুকুরের বিষ্ঠায় সমস্ত পথ বোঝাই-ওই জিনিসটি এড়িয়ে পথ চলতে হলে বিশেষ প্রশিস্ফন দরকার এবং হাওড়া ও প্যারিস এই বিষয়ে সমস্ত পৃথিবীকে টেকনিক্যাল নোহাউ দিতে পারে।"

পাঁদা বললেন, "প্যারিসের নাগরিককে চট্ট্রের্যি সব চেয়ে সহজ পথ হলো আদরের কুকুর অথবা বেড়াল সম্পর্কে কোল্রেপ্রিয় মন্ত্য করা। যারা ভোটের
 নাম শিরাক-ইনি ফরাসি প্রেস্টিজ্ঞি হবার স্বশ্নও দেখেন। প্যারিসকে সৌন্দর্यময় করে তুলবার জন্যে ৷ দান অসামান্য। ইনিই প্যারিসের কুকুরদের স্বভাব চরিত্র জেনে ফুটপাত থেকে বিষ্ঠা তুলে নেবার এক কল তৈরি করিয়েছ্নে। মোটর সাইকেলে চড়ে ভাকুক়াম যG্রে পথের যত সারম্য় বিষ্ঠা এই কলে টেনে নেওয়া যায়। লোকে রসিকতা করে নাম দিয়েছে-শিরাকেত। এই কলের ধাকায় আমি ছিট্টে পড়ত্তে যাচ্ছিলাম। কুকুর এবং ট্যুরিস্টের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হলে প্যারিসের নাগরিক কাকে পছ্ন্দ করবে সে বিষয়ে যেন কারও কোন্রকম সন্দেছ না থকে।

কুকুর-কলের ধাক্কা খেয়ে আমার রাগ হলো না, বরং ঝাঁাকুনিতে মাথায় নতুন চিন্তা তনা থেকে ওপরে উঠে এলো। यদি কোনও দিন ঈশ্বর মুঘ তুলে তাকান, কলকাতা-হাওড়ার মেয়ররের সঙ্গ প্যারিসের মেয়রের যদি ভাব-ডালবাসা হয় তা হলে এই য়্র্র কয্যেকটা উপহার প্রার্থনা করা যায় কন্নাত এবং হাওড়া শহরের জন্যে। হাওড়া শহরে রাস্তায় কুকুরের ভোট থাকলে একটি পুরো লোকসভার আসন ওদের জন্যে নির্ধারিত হতো।

প্চাদা বললেন, "পাবলিক লৌচাগার সম্ধঙ্ধেও কিছ্দ সুবিধে চাওয়া যেতে পারে।" দুনিয়ার লোকদের ধারণা, ফরাসি আর যাই জানুক প্লাম্বিং জানে না।

ফলে ফরাসি বাড়ির কলঘরে সব সময় ক্রাইসিস। ওয়াস বেসিনের কল খুললে হয়তো বাথটবে ছড়-হড় করে জল পড়তে লাগলো। মিনিমাম স্বাস্থ্য ও ম্যাক্সিমাম অসুবিধাকে নিশ্চিত করবার জন্যেই নাকি ফরাসি লৌচাগারের সৃষ্টি। ফাশা টয়নেট বলতে বহৃদিন প্যারিসে জলের ফ্লাশ বোঝাতো না-ফর্রাসি তখন অভঙ্ত ছিন মাটির সল্গে ফ্রাশ অথবা মিশে যাওয়া কমোডের সঙ্গে যা অনেকটা আমাের দিশি স্টাইন কমোডের মতন। চতুর ফল্রাসি কিষ্ুু এর বদনাম নিজের घাড়ে নেয়নি, নাম দিয়েছে টার্কিশ টয়লেট। অসহায় ঢুর্কদের নামে নিজ্রেরের বে কোনও বদনাম চালান করে দিতে ওরু জার্মান নয় ফরাসিও বেশ তৎপর।

ফরাসি পাবলিক লৌচাগার নিয়ে ইউরোপ আমেরিকার ট্যুরিস্ট মহলে এক সময় আতক সৃষ্টি হয়ঢছে। ট্যুরিস্ট গাইডের লেখকরা এই সব শৌচাগারের বর্ণনা দিতে গিশ্রে নিখেছ্লে-এখানে আলো খারাপ, দুর্গল্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উটে আসে, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করার ছিটকিনি ভাঙা, টয়়েটে পেপার উধাও। এক হাতে দরজা চেপে ধরে এমার্জেস্পি প্রাকৃতিক আহুানে সাড়া দিতে গিয়ে দूर्ঘট্ায় পড়া মোটটই অসম্বব নয়। সারাক্ষণ সজ্রের্টু রাখতে হবে, সেই সক্সে


কিছूদিন আগে পর্যশ্ত ফরাসি লৌচাগার্ত অ" পিসো’ ছিন দুনিয়ার দুর্নামের
 বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া যেরোি এর আরেক নাম ভেসপাসিয়ান। অতি প্রাচীনকালে রোমান সম্রাট ভেশ্র্র্রিসিয়ান নাকি এই ধরনের লৌচাগারের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। চাশ্স বুবে অন্য রাজ্যের সম্রাটের নামে ফরাসি একটা খারাপ জিনিস চালু করে দিয়েছে। কিন্তু সময়ের সন্গে তাল রেথে চলতে জানে ফরাসি জাত, তই যথাসময়ে শৌচাগরেও হাই টেকনলজি আমদানি করেছে ফরাসি। এই দৃধ্টিন্দ্ আধুনিক লৌচাগার প্যারিসের গর্ৰ। ইংরেজ হিংসেয় জুলে পুড়ে বলেছে এই ধরনের আধুনিক স্বাস্থসস্মত টয়লেট ফরাসিদের মানায় না! অফরাসিসুলভ। প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর প্রচ৩ বেগে নানা ওষুধমিশ্রিত জলে এই টয়লেট অটোমেটিক পরিষ্ষার হয়ে যায়। গেটের কাছে মনটে মুদ্রা ঢুকিয়ে দরজা খুলতে হয়। এক কথায় চমৎকার। ইংরেজ পড়শির হিংসের আর একটি -।মুনা : ঢাनাও ওজব ছড়ানো হয়েছে এই আধুনিক টয়লেট দুকে দমবব্ধ হয়ে একটি ছোট মেয়ে মারা গিয়েছে, প্যারিসের রাস্তায় শৌচাগার ব্যবহার করার কথা স্বপ্নেও মাথায় এনো না।

আমার মাথায় অন্য চিত্তা। কলকাতার যে নরককুতলো সরকারীভাবে (ল্गীচাগার বলে পরিচিত তার জায়গায় হাইটেক ফরাসি টয়লেট আনতে পারলে «|शরে কনক কিঘ্রুট ঘুচত্তে।

আমরা আবার হেটটে বেড়াচ্ছি উদ্দেশ্যহীনভাবে। "নিশ্চং্ম থিদে পাচ্ছে," পাঁচূদা মন্তব্য করলেন। "অদ্রুত এই প্যারিস, এক পা হাঁটলেই এখানে খিদে পেতে বাধ্য। না-হলে ফরাসির জীবন বৃথা। বাঙালির মতন ফরাসিও খেয়ে এবং খাইয়ে ফতুর হতে বদ্ধপরিকর।"

একটা গল্প শোনালেন পাচুদা। কত দুর সত্য বলতে পারবো না। সামান্য পাউরুটির অভাবে ফরাসি-বিপ্লব ঘটে গেলো, সস্রাটকে গিলোটিনে চড়ানো হলো। কিন্ণ এই সষ্রাট মোড়শ লুই যখন বিচারের জন্যে প্যারিসের বন্দিশালায় অপেক্শা করছেন তখনও তাঁর খিদমত খাটবার জন্যে তিনটে রাঁধুনি, পিকদানি ধরবার জন্যে একটা চাকর। তিনজন ওয়েটার ও একজন স্টুয়ার্ড নিয়ে এলাহি ব্যবস্থ। বন্দি সম্রাটের ডিনার মেনু ছিল : তিন রকমের সুপ, চার রকমের মাছ, দুটো রোস্ট, পঁচ রকমের সাইড ডিশ, ফল, চিজ, শ্যামপেন এবং আরও পাঁচ রকমের ওয়াইন। মাদাম দু বেরি বলে এক মহিলাও বিপ্লবের সময় প্যারিসের জেলে ছিলেন। কিন্ত জেলেও তিনবার পোশাক পাল্টাতেন এই সুন্দরী অভিজাত মহিলা।

আসলে ফরাসির খাবার ব্যাপারে হাত দেও্ট্রুট্টবে না কোনোক্রমে, তার স্টাইলেও বাঁকা নজর দেওয়া निরাপদ্যী। ফরাসিরা সর্বভুক বলে ওনেছি-ঘোড়ার মাংসে পর্যণ্ত আপত্ত্ৰিৎী। কিস্তু এই ফরাসি সুযোগ পেলে চিড়িয়াখানার হাতি পর্যষ্ত খেয়েছে ক্রি্জানা গেলো পাঁদুদার কাছ থেকে। এর মধ্যে একজন ছিলেন ফরাসি র্লিমিস্টার লিও গামবেতা। গত শতাব্দীর শেষদিকে প্রাশিয়ান সৈন্যরা যখন্ন পাচ মাস ষরে প্যারিস অবরোধ করেছিল তখন শহরের ধনী-বুর্জোয়াদের সর্গ্ তিনিও হাতির মাংসের পিকনিক করে বেলুনে চড়ে শহর থেকে চম্পট দিয়়ছিলেন।

আমি ব্যাপারটা চটপট নোটবুকে লিখে নিলাম—দুনিয়ার সর্বত্র তেমন ঝোঁজখবর না নিয়ে চাচা নেহরু অজস্র হাতি উপহার পাঠিয়েছিলেন। সেই সব ভারতীয় হাতি মানুষের নোলায় ছাই দিয়ে এখনও বেঁচেবত্তে আছে কি না তা খ্খেজ করার দায়িত্ব আমদের সকলের।

ঋঁঁচুদা বनলেন, "চল, একটু চিজ চাখবি।"
চিজ কथাটা যে মোটেই ভাল অর্থে বাংলায় ব্যবহৃত হয় না তা পাঁদুদার ভুলবার কथা নয়। না, বাঙালির ‘চিজ’ এবং ফরসির চিজ এক নয় । ফরাসি ‘চিজ’এর বাংলা প্রতিশব্দ পনির—কিন্তু ওতে চিজের সৌৗ্দর্य আনা যায় না। ফরাসি यদি জানতে পারে বাঙালি ধৃর্ত বদময়েেকেে ‘চিজ’ বলে তা হলে চিরকালের জন্যে ঃোল কোটি বাঙালির সঙ্গে তার সস্পর্ক ছেদ। দু'জাতের মাধ্যা মুখ দেঈদেথি এখনই বস্ধ হয়ে যাবে।

আমি একদু দিধায় পড়ে গিক্রেছি। এক সময় এক ডাচ কোম্পানিতে কাজ করেছি। ওখানকার ওলন্দাজ সায়েবরা আমাকে বুঝিফ্যেছিলেন, চিজের ব্যাপারে ডাচরাই দুনিয়ার সেরা। এই চিজ এবং টিউলিপ ফুন রभ্গানি করে তাঁরা কোনোক্রুমে পৃথিবীর সুরুচি বাঁচিয়ে রেথেছ্নে।

পাқদা বিরক হলেন। তাঁর নিবেদন, চিজের ব্যাপারে ফর্যাসিই দুনিয়ার এক নম্বর, ডাচ এইই ব্যাপারে ফ্রাসির কাছে শিঔ। ডাচের আর এক নাম ইউরোপের মাড়ওয়ারি। ছ্যn, চিজের ব্যবসা করে ডাচ দুপাইস কামিয়েছে, কিষ্ট চিজের অনণ্তরহস্যে প্রবেশ করতে হলে ওই সায়়ব মাড়ওয়ারিদের সাত জন্ম তপস্যা করতে হবে।

দूনিয়া यদি ফরাসির পিছনে না লাগতো তা হলে স্রেফ চিজ রপ্তানি করেই एছরাসি প্রতিবছর কন্য়েকশ বিলিল়ন ডলার কামাতে পারতো। কিক্তু খুরঞ্ধর ডাচরা যে আমেরিকাকে কি বুঝিত্যেছে! চিজ আমদানির ব্যাপারে মার্কিন দেশে খুব কড়াকড়ি। ট্যুরিস্ট আমেরিকান ইউরোপ থেকে ফেরবার সময় যে কিছ্ম আসলি ফরাসি চিজ বাড়ি নিয়ে যাবে তার উপায় নেই- -ক্রুামেরিকান এয়ারপোব্টেই
 স্বাস্যু নাকি গোল্পায় যাবে। আরে বাবা, পোক্কুলিবিল করছে এমন চিজ থেয়েই তো ফরাসি বীররা ইউরোপকে বারবার নক্রেনাবুদ খাইয়েছে। আমেরিকানও কম नেমকহারাম নয়, ফরাসির অর্থ, অ জ্যাকের তনায় দাঁড়িয়ে গড্ সৌ্রি্য কুইন গাইতে হতো। জর্জ ওয়াশিংটনকে ফঁभিতে ঝালতে হয়া, না হয় বেপাত্ত হতে হতো আমাদের লেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতন।

পাদ্দদা বললেন, "চিজ জিনিসটা বাঙালির নেওয়া উচিত ছিল। কিস্তু ওই যে নাঙালির মেয্যেদের একদুতেই বমি হয়ে যাওয়ার টেনডেনসি! বলবে দুর্গল্ধ, বলবে পোকা কিলবিল করছে। কিষ্তু একটু চেষ্টা-চরিত্তির করে চিজ খাওয়া গাকটিস করতে পারলে पুরীয় আনন্দ।"

আমি বললাম, "আমাদের দেশেও চিজ ততরি হচ্চে-টিনে বিক্রি হচ্ছে।"
 এপমান করা। এখুনি নিয়ে যাচ্ছি जোকে এমন দোকােে যেখানে অন্তত একশ斤ि গ্রিশ রকম চিজ্জ বিক্রি হয়-ছাগল দুধ্রে চিজ, গাধার দুধ্রে চিজ, এসব


 ।:サ। স সাপ্নাই করেো।"

ফরাসি চিজের বৈচিত্র্য ইংরেজদের বুকে আওুন ধরিয়ে দিয়েছছ। ফরাসিকে বেইজ্জত করবার জন্যে স্বয়ং উইনস্ট্ন চার্চিল বলে বসলেন, ハে-জাত ৩২৫ রকমের চিজ তৈরি করে অকে শাসন করা সহজ নয়। বে-জাত থাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে দুনিয়াকে কিছু দেয়নি, বরং অপরের খাবারদাবার গায়ের জোরে কেড়ে থেয়েছে তার কাছ থেকে এরকম উক্তি অপ্রত্যাশিত নয়। নড়ুন ফ্যাল্েের জনক দ্য গ্যলও ফরাসির চিজ বৈচিত্র্য নিয়ে মাথা ঘামিয়েছ্নে এবং বলেছেন যেখানে ২৩০ রকম্মের চিজ পাতয়া যায় সেখানে ঐক্য বা সংহতি রক্ষা করা সহজ কাজ नয়।

আমি চিষ্তিত হয়ে উঠলাম! দুই মহানায়ক দু’রকম প্পরিসংখ্যান দিচ্ছেন। ৩২৫ রকম চিজ না ২৩০ রকম চিজ? কোনটা সতি? ? পাদদা জানালেন, "বিশেষজ্জরা এ বিষয়ে মাথা ঘামিয়েছেন্ন-চিজ পাওয়া যায় দেড়শ থেকে দুশ রকমের। তবে, আরও একশ ধরনের ছোটাট রকমফের আছে।"

চিজের দোকানের রহস্য মোটমূটি বুঝে বাঙালিকে ত কিছू জানাতে গেলে আমাকে বাক্ জীবনটই ফরাসি চিজের দোকানে কাইাতে হবে। চিজ মানে শষ্বু জিভের স্বাদ নয়-নাকের জন্যে সুরভি, চোথেব্ণৃৃন্যে চিজের রঙ, আকার ও বুনन। সাধে কি আর ফরাসিরা পৃথিবীর স্রেৃট় বেশি চিজ থেয়ে থাকে।

ট্টোরে চিজ রাখলেই হলো না—দো
 ফিরিয়ে শুতে দিতে হয়। এর নামাআভি টাপ’। এই প্রেমের টোকা ছাড়া কোনও ফরাসি খাবার প্রাণবমভ হয়ে উ১তে চায় না, এমন কি ফরাসি পাউরুটী। সৃষ্টিকলে একমু প্রেম না পেলে ওরা কেমন দরকচা মেরে যায় এবং তুগ্রাহী ফর্রাসি তা জিভে రেক্রিয়েই বুঝতে পারে।

দু-এক রকম চিজ কিনে নিয়ে পার্কে এসে বসা গেলো। शাতে পায়ে ধরেছিলাম। পौচুদাকে, ফলে গাধা এবং ছাগन ছू४ চিজের পরিবর্তে আমরা কিনেছি গাই গোরু ও ভেড়ার দুধের চিজ। হা ঈশ্বর ! প্রথম চিজ পেটে চালান করতত গ্যাস মুখোশ প্রয়োজন-দুর্গর্ধে কলকাতার লাখো লোক ভিরমি খাবে। ছ্বিতীয় চিজ ঠিক যেন কেরালায় তৈরি রবারের আঠা, সল্গে মেশানো হয়েছে দুর্গাপুরের কার্বন ব্যাক।টানছি তো টানছিই—বেড়েই চনেছে।ইনি চিউইংগামের হাসি। বলা চলতে পারে এই চিজ সত্যিই একটা চিজ। এই অখাদ্যকে কেল্র্র করে কোনোদিনই বিশ্প্রাহৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

এই চিজ ও পড়ে থাকা রুণটি আমি নিকটবর্তী লিটারবিনে ফেনে দিতে यাচ্ছিলাম। পাঁচুদা হা হাঁ করে আমার ওপর ডাইভ মারনেন। বनলেন, "সর্বনাশ হচ্ছিল এখনই। ফর্রাসি সব ফেলে দিতে রাজি আছে-সম্পপ্তি, রাষ্ট্রসম্মান,

এমন কি শ্যামপেন। কিষ্তু প্যা ফেরেলে দেওয়া মহাপাতকের কাজ। রুটির দাম সবচেয়ে কম, কিন্তু ফরাসি মরে গেলেও খাওয়ার টেবিলে রুটি অভুত্ত রেখে নষ্ট করবে ন।। জাতীয় ট্যাবু বা অম্ধবিশ্বাস বলতে পারিস-কিন্ত ইতিহাসে বারবার রুটিির মার খেয়ে ফরাসিরা রুটিকে দেবতা বানিয়ে ফেলেছে।"

অন্রব্রে ও প্যা-দেবতার মধ্যে কোনও পার্থক নেই আবিষ্কার করে আমি আবার পড়ে থাকা ফরাসি পাউরুটি চিবোতে লাগলাম।

এবার ট্যাক্সিওয়ালার গল্প। ঘর ছেড়ে পথে বেরোলেই ট্যাক্ষিওয়ালার সক্পে মানুষের বোগাযোগ হতে বাধ্য, পৃথিবীর বেশির ভাগ ভ্রমণকাহিনীততই তাই ন্যা|্সিওয়াল্ার চরিত্র এসে যায়।

প্যারিসের ট্যাক্স্ওয়ালার দুর্নাম ভুবন্নদিদিত। স্সেফ ইংন্যাড এবং আমেরিকায় প্রকশিচ ফরাসি ভ্রমণকাহিনী থেকে ট্যাক্ষিকथা সগ্রহহ করলে একথানা ছোট সাইজের এন্সাইক্রোপিডিয়া হয়ে যাবে। কিত্তু আমার সমস্যা এই মুহৃর্তে জন্যরকম। প্যারিসের ট্যাষ্সিওয়াল-বৃত্তান্ত নিখক্রেআামকে কন্নকাতার এক



 আমার নেই তা প্রথমেই ঘোষণাঁিহি, কেউ-কেউ ভাবতে পারেন কনকাতার এক ট্যাঙ্সিওয়ানা একদিন কলকাতার রাজপথে ট্যাক্সি চালাতে-চালাতে এক সুন্দরী বিদেশিনীর নজরে পড়লো এবং গল্পের ক্লাইম্যাক্সে প্যারিসেস নাগরিক হলো—এটা সিন্নোর জন্য আমার বানানো গল্প।

আমি ট্যাক্সওয়ালার গল্প ওরু করবার আগে সোজাসুজি জানাতে চাই, মপুমগ্গ বসু এখন আর ট্যাক্সিচালক নেই-প্যারিসের তীর্র প্রতিযোগিতাপুণ্ণ শিল্পপরিমণলে সে এথন একজন সন্তাবনাময় শিল্পী। জয় হোক এই তরুণ চিত্রকরের, বিদেশের মাঢ্তিতে জয় হোক বাঙালি ট্যাঙ্গিওয়ালার। খোদ প্যারিসে বে ছবি এঁকে করে খায় সে আর যাই হোক সাধারণ মানুষ নয়, তার ঘটে ও পটে কিছু বিশেষত্ড নিশ্চয় আছে।

সম্বিতের বাড়িতে বসেই মধুমগন বসুর সস্গে আনাপ হলো। অতি শাশ্ত প্বাভাবের চমৎকার এক তরুণ-কলকাতা যার জীবনে একদা বিশাল ডূমিকা গ্রহণ করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, মষূমঞলের সল্গে দেখা না হলে আমার এই মানবতীর্থ পরিক্রমা অপুর্ণ থেকে যেতো।

মমুমগল বসু আমার অনুরোধে বেশ সকালে সম্বিতের ফ্যাাটে এসে গিয়েছে,

অমার ইচ্ছ ওর সন্গে সকালের জলখাবার খাওয়া। ইউরোপ যার নাম দিয়েছে ব্রেকফাস্ট বা উপবাসভঙ।

সম্বিৎগৃহিণী কাকলি অবশ্য বলেছিল, "ডাকুন না ওকে ডিনারে।" বাড়তি একজন অতিথিকে বাড়িতে এনে ভুরি-ভোজনে আপ্যায়ন করতে কাকনির বিन्দूমাত্র অनাগ্রহ নেই। অত্তিথির অতিথিও বে সাল্শেৎ দেবতা তা প্রায় দুদশশক বিদ্দেে বসবাস করেও নৈহাঢির কাকলি এখনও বিষাস করে। এই সব বাঙালির মেয়ে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। এমন লক্ষ্মীস্বরূপাদের পেয়েও বাঙালি পুরুষ কেন যে দুনিয়ার এক নম্বর হয়ে উঠবে না তা আমি বুঝে উঠতে পারি না। বাঙালি জাতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ এই বাংলার মেয়ে-এররা যতদিন স্বধর্মে আছে ততদিন কারও বাবার সাধ্য নেই বাঙালি জাতের মুল্যবোধরে নষ্ট করে।

মধুমগল বসুর সন্গে অবশ্য সন্ধেবেলায় গেঁজানো যেতো কিদ্ধ তনলাম এই তরুণ শিষ্্ীী আজই চলে যাচ্ছে দক্ষিণ ফ্রালে-ওখাে কোনও এক ছোট্ট শহরে তার শিল্পপ্রদর্শনী তুু হচ্ছে। বুবলাম, ছবিকে ভালবাসট্ পায়িসের একగেটিয়া নয়, শিক্র-সাহিত্য প্রীতি সমগ্র ফরাসি জাতের রক্রে- -ुক্রে প্রবেশ করেছে। ফর্রাসি

 এবং কুলট্তিতে মাতামাতি খুরু হবে তখন্ণক্ষীতি হবে শিন্প এবার জততের মজ্জায় প্রবেশ করেছে, ওটা আর লিপস্ট্রিল্রি।

মধ্মগল যথন আমাদের বার্ট্টি ট্যাক্সিওয়ালা সম্পর্কে খবরাথবর জোগাড়ে ব্যস্ত রয়েছি। এর আগের দিন (অ্যাকাউ交 প|চুদা) আমার প্যারিসে ট্যাশ্গি চড়া হয়েছে। দু'জন ট্যাশ্সিওয়ালা অবশ্য আমাদের ইপ্সিত অবঞ্ঞা করে কলা দেথিয়ে চলে গিত্যেছে। এ বিষয়ে কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালা অবশ্য ওয়ার্লড রেকর্ড হোন্ডার—কে কথন তার যাত্রী হবে ত পুরোপুরি কলকাতার ট্যাক্সি চালকের মর্জির ওপর নির্ভর করছে। কলকাতার ট্যাঙ্সিওয়ালার কর্কশ কथা ওনলে কে বলবে সুন্দরবনে মষু পাওয়া যায় এবং জম্মের পরে নবজাতকের মুখে একাঁ মধু দেওয়ার রীতি এখনও ভারতীয় সমাজে বর্জিত হয়নি।

প্যারিসের ট্যাব্সিওয়ানা আমাদের গাঁয়ে-গক্জের সেকেলে নাপিতের মতনসারাশ্ষণ গ্যাজগ্যাজ করতে ভালবাসে, যদিও তার কথাতে অভিনব্্ব আছে।এবিষয়ে বোধ হয় ঢাকার কুট্টিদের সন্সেও এদের তুলনা করা চলে। এদের নানা কথাযৃত সং্্রহ করে অবশ্য একঢা চমeকার বই বের করা যায়।

প্যারিসের ট্যাক্সি অবশাই কলকাতার কমরেডদ্দর থেকে অন্নেক পরিকার পরিচ্ছন্ন। আমাদের শহরের ট্যাঙ্রিতে এতো ময়লা কেন্ন এবং কেন তা চালক

অথবা মালিকের আা্যসম্মানে আঘাত করে না তা একমাত্র বলতে পারবেন কল্যাণ ভদ্র মহাশয়। ট্যাক্সি প্রতিষ্ঠানের সত্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত এই ভদ্রনোক অবশ্য একবার দুঃখ করেছিলেন, ট্যাক্সি ধরতে গিঁ্রে তিনি নিজ্জেও বश্বার চালকের কাছছ অপমানিত বা নিগৃহীত হয়েছেন। একজন মনঙ্তাত্বিক বনেছিলেন, ট্যাঙ্সিচানকের পিছনে পুলিশ না লেলিয়ে উচিত ড্রাইভারদের প্পতরদের নিয়মিত ট্যাক্সি ধরতে পাঠানো। এঁরা অকারণে কষ্ট পেলে যদি ট্যাষ্সিওয়ালার চক্ষুলম্জা शয়।

প্যারিসের ট্যাপ্भির আর একটা ব্যবস্থ অনুকরণের মতন। মিটারটি গাড়ির ভিতরে, ফলে সিটে বসেই কত ভাড়া উঠছে তা বুঝতে পারা যায়। ওনেছি, বাইরেও কী এক্টা ইপ্গিত আহে যার থেকে বোঝা যায় ড্রাইভার কত্ষ্ণণ ধরে ডিউটি করছে-দশঘণ্টার বেশি ডিউটি করা নিয়মবহির্ডূত, কারণ এরপর ঢালকের মেজাজ খারাপ হওয়া এবং পথ্রে নিরাপ্তা বিঘ্নিত হঞয়া অস্বাভাবিক नয়।

কলকাতার শ্রেষ্ঠ ট্যাঝ্সিগুলো একসময় সর্দ্র্ুজিদের অধীনে ছিনভোরবেলায় মালিক্চালিত সর্দারজি ট্যাশ্সি (बিল দুনিয়ার সেরা। যেমন


 দিকে, ট্যাপ্রির রোজগারে ওঁদদৌौর মন ভরে না।

এখনকার সেরা ট্যাক্সি বঙঙালি মধ্যবিত্ত চালিত। ড্যাশবোর্ডে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা দেবী, কয়েকটি জবা ফুল, একদু ধূপ ধেঁয়া । হাতে সর্বাধিক প্রচরিত বাংলা সংবাদপত্র। जঁরাও নৈপুণ্যে ও ভদ্রতায় দুনিয়ার সেরা, কিত্তু এঁরা সংখ্যায় কম এবং ক্রমশ আরও কমতির দিকে। কলকাতার ট্যাক্সির নিম্নতম পর্যায় কিছু বিহারী ও উইপিওয়ালাদের হাতে-ট্যাপ্भির সন্গে কর্প্রারেশনের জঞ্জাল ফেলবার ট্রাকের বে কিছू পার্থক্য থাকা উচিত তা এঁদের অনেকেই মনে রাてেন না। লরি ড্রাইভারের ক্রিনার থেকে এঁরা ট্যাষ্সিতে চলে আসেন বলেই বোধ হয় এঁদের মানসিকতা অনারকম। এঁদের কুশিক্কে যে কিছু বেপরোয়া এবং বকাটে বঙঙালি यুবক ড্রাইভারদের মধ্যে দ্রুত প্রসারিত হয়েছে তা বলাই বাহ্লা। বড়-বড় শহরের ট্যাক্সিওয়ালারা সেই শহরের ভাবমৃর্তির ঙ্রষ্টা, সুতরাং এদের নির্বাচনকালে দেখে নেওয়া উচিত এঁদদর মানসিকতা কেমন। शিটথিটে বদদ্মোজি আ丬্রসুখসর্বস্ব গানুষ যে-শহরে ট্যাপ্সিকক কজ্জা করে রেখেছে সে-শহরের সুনাম করানো স্বয়ং .ডডিড ওগিলডি সায়েবেরও সাধ্যের অতীত।

প্রথম যাত্রায় প্যারিসের ট্যাক্সিতে সামনের দিকে বসবার অভিলাষ ছিল, কিন্ত্র

পাঁচদা জানালেন সে-ওড়ে বালি। ওযানে কাউকে বসানো চালকের অভিপ্রেত নয়। | দুর্ভাগ্যক্রনে আমরা যে ট্যাপ্সিতে চড়েছিলাম সেথনে একটি রাক্ষসসাইজের কুকুর-ড্রাইভারের পেয়ারের জীব।ট্যাক্সিওয়ানাকে কিছু বলা চলবেনা-কারণ কেষ্টর এই জীবটি তার নিঃসগকর্ম সান্নিধ্য দিচ্ছে, আর ট্যাঞ্সিওয়াল্লা যদি একা মানুয হয় তা হলে বাড়ির কুকুরকে কি বেবি ক্রেশে জমা দিয়ে আসবে? আরও একটি যুক্তি খাড়া করা হয়েছে-মঁশিশ়ে, জানো না তো প্যারিসে কত কুজন ট্যাঙ্গি ভাড়া করে কুমতলবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এদের হাত থেকে চালককে কে ধাচাবে?

প্চদা ফিসফিস করে বললেন, "ড্রাইভারের পাশের ওই সিট খালি থাকলেও কেউ বসতে চায় না। প্যারিসে ওর নাম হচ্ছে যমের খম্ররে পড়বার সিট-সিট অফ ডেথ। কিছু অঘট্ন ঘটলে ওই সিটের যাত্রীর ওপরেই ধকল পড়ে সব চেয়ে বেশি।

দেখলুম, ড্রাইভার নিজের মনেই গ্যাজর-গ্যাজর করে যাচ্ছেন। পौামদা মাঝেমাবে ফররাসি ভাষায় তারিফ করছ্নে। এমনিতৌ প্যারির লোকজন একফু
 লাগনো আছে। এর মধ্যে পौচূদা বলে ऊুব্ষিলিন, আমি একজন ভিনদেশী নেখক। আর যায় কোথায়। অমনি ড্রাঁ্ধী? বললো, "দেখো তোমার পরবর্তী নভেলে এমন কোনও দৃশ্য এঁকে ন্র্জঁত ট্যাক্সিকে বেডর্ম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ওসব এখানে হয় ন্রুu্রিম করতে মানুষ এখানে অত অধ্ধu্য হয়ে ওঠঠ নा মঁসিয়ে-ওসব आর্মররিকানদ̆র মানায়।"

আমি নির্বাক। কিত্তু সুরসিক ট্যাক্সিওয়ালা ছাড়বেন না। জিজ্ভেস করুলেন, "প্যারিসের পটযূমিকায় তোমার নায়িকাটি কি নানা' না 'সুপারনানা’’" ব্যাপারটা বুঝিভ্যে দিলেন পাঁুদা। নানা মানে কমবয়সী মেয়ে, আর সুপারনানা হলেন অসামান্যা সুন্দরী যুবতী।

ট্যাঙ্সিওয়ালার এবারকার পরামর্শ-"সুপারনানাকে ইতালিয়ান কেরো, মঁসিশ্রে। তিরিশ বছরের ট্যাক্সি চালানোর অভিজ্ঞত থেকে বলতে পারি, ওরকম প্রেম করতে দুনিয়ার কেউ পরে না।"

সেকি! আমার বে ধারণা ছিন, কামকলায় ফরাসিই দুনিয়ার ख্রেষ্ঠ।
"ওসব প্রথম বিশ্ষযুদ্ধের আগের ব্যাপার, মঁসিয়ে। এথন ফরাসির সন্গে দুঁদে আমেরিকানের কোনও তফাত নেই। একমাত্র ইতালিয়ানররই পৃথিবীত প্রেমকে বাঁচিয়ে রাথবে, তুমি দেখে নিয়ো মঁসিয়ে।"

ড্রাইভার সাঢ্যেব কি ইতানীয় মহিলার পানিঘ্গহ করেছ্নে? না, তেমন কোনও অখটন ঘটেনি। আমাদের বউদিটিও ফরাসি, তবে দক্মিণের মেয়ে।

দক্কিনীদের হাবভাব আদবকায়দ সবই ভে আলাদা তা আমার মতন অজপাড়ার্গাইয়াও ঐই কদদিনে জেনে গিয়েছি।

এবার ক্যাচ করে আওয়াজ হলো-আচমকা ব্রেক টিপতে হয়েছে ড্রাইভারকে। দুচারটে করাসি গালাগলি বুলেটের মতন শ্রীমুখ নিঃসৃত হলো। এক ছোকরা নিজের স্টইলে হেনতে দুনতে গদাইলস্করি চালে রাস্তা পার शচ্ছিন।

ড্রাইভারদা সোজাসুজি বললো, "জার্মানদের উচিত ছিন আরও কিছুদিন প্যারিসের কনট্রোলে থাকা-তা হলে এরা হয়তো মানুষ হতো।"

পাচুদা আমাকে বোঝালেন, দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় প্যারিস অধিকার করে জার্মান সৈনারা যে-হকুম প্রপমেই জারি করেছিল তা হলো যেখানে-সেখানে রাস্তা পার হওয়া যাবে না। কোথা দিয়ে রাঙ্তা ক্রশ করা যবে তা চিহ্তিত করা হলো, প্যারিসের লোকরা সেই দুঃখ এখনও ডোলেনি-ফর্রাসির ব্যক্তিগত স্বীধীনতায় এতো বড় হস্তক্ষেপ এর আগে কেউ করেনি।

পौঁূদা বলনেন, "ডুই হয়তো ওনে থাকবি, গ্যুারিসের হাওয়া জার্মানির গায়েও লেগেছিন। এখান থেকে ফেরবার পৃ®0) -্যারিস ষ্বংস করার ক্শুম

 পাকে চজ্রে প্যারিস নিশ্চিত ষ্বংপ্মী সौত থেকে বেঁচে গেলো-প্রথমম যথন ফর্রাসি সরকার শজ্রু মোকাবিब্দু H করে প্যারিসকে খোলা শহর বলে ঘোষণা করলেন, আর দ্বিতীয়বার যথন জার্মান সেনানয়ক তাঁর কর্তার হ্কুম অমন্য করার স্পর্ধ্া দেখালেন।"

ট্যাপ্পির মিটার বোধ হয় গাড়ির থেকেও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। আन্দাজে মনে হনো, কলকাতার সব ট্যাক্সিওয়ানা এই লোভনীয় হারের কथা ওনলে কল্যাণ ভদ্রের মারফত ফররাসি নাগরিক হবার অ্যাপ্পিকেশন পাঠাবে।

কিষ্ত সে-ওড়ে বালি, জানালেন পौ|ূদা। কত ফরাসির বাচ্চা এই লাইনে एুকবার জন্যে উচিয়ে বসে আছ్, কিষ্ঠু ইউনিয়ন কিছ্রতেই ট্যাপ্পির সং্যা বাড়াতে দেবে না। পিক আওয়ারে প্যারিসেসো্যা্সি পাওয়া যায় না সত্যি কথা, কিষ্ুু মঁসিয়ে অন্য সময় যখন যাত্রীর জন্যে ওয়েট করে-করে হাড়ে দুব্dো গজ্রিয়ে যায় তথন কি আমাদের কফির দাম প্যাসো্রারের পকেট থেকে আসে?

ইউনিয়ন প্রকাশ্যে যাই বলুক, প্যারিসে ট্যাপ্সিতে টুপাইস আমদানি আছে, না-হলে ট্যাপ্রির স্বত্ব অত মোটা দাম্মে হাত্বদল হয় কেন ?

আমাদের ড্রাইভারদা এবার গর্ব করলেন, "দুনিয়ার মধ্যে প্যারির ট্যাক্সিই সেরা। পড়োনি তো লন্ডনের ডাকাতণুনোর ঘম্পরে।" আমি ছপ করে থাকলাম।

লভুনে আমার अভিজ্রত ততটা খারাপ নয়। সবচেত্যে ভাল ট্যাক্সি ওয়াশিংটনের—এই রক্ম সুস্ত্য ও উদার ব্যাহার আমি আর কেথাও পাইনি। जার একটা কারণ，অनেক মার্কিন ছাত্র পাটটাইম ট্যাক্সি চালিয়ে পড়ার খরচ ডোলে। আমাদের কলকাতাততও এমন ব্যবস্থ চালু করলে মন্দ হয় না। যাঁর৷ শথখর ট্রাফিক ওয়ার্ডেন হন তাঁারাও যদি আদর্শ স্থপপনের জন্যো সপ্তাহে কয়েক ঘন্ট কলকাতার ট্যাশ্সি ড্রাইভার হন ত হনেও কলকাতার অনেক বদনাম ঘুচে याবে।

সন্ধিতের বাড়ির সামনে আমাকে নামিয়ে দিয়ে পাঁদদা ট্যাক্সি নিয়ে এগিয়ে গেলেন，আমকে তিনি ভাড়াটা মেটাবার সুযোগ দেবেন না। আমি বলনাম， ＂আর এক কাপ ক＜ি খে＜়ে গেলে পারত্নে－হাওড়া－কাসুন্দের না হোক কাঁচড়াপাড়ার স্বাদ পেতেন।＂আসলে দেশের লোকের সক্গে যোগাযোগ রাখত্তে খুব এবটা আগ্রহী নন। কোনও অজ্ঞাত কারণে তিনি স্ব＜েশও স্বদেশবাসী থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন গ্রহণ করেছেন।
 বাঙালি চেহারা। বেতের মতন মেদবিহীনব্যেধ নমনীয় শরীর—ইংরিজিতে

 হয়—শিয়ানদহ সেকশনের ন্যের্فী⿵ ট্রেনের ইঞ্রিনের মতন প্রতিদিন জগিং বা ছোটাছুটি প্রয়োজন হয়। অনাকার্টিক্শত স্নেহপদার্থ দাহ করে শরীর সুশাসিত হয় নিশ্চয় এই প্রক্রিয়ায়，কিজ্তু কোথায় যেন কাঠিনা উ＇কি মারে। আমরা যাকে বাংলা মায়ের শ্যামলণোভন লালিত্য বলি তা উষাও হয়। তেত্রিশ বহরের মধুমগলকে দেখলে মনে হয় বয়স সাতাশ－আঠাশের বেশি অবশাই নয়। একেবারে স্বাভাবিক শাসন ছাড়াই শরীর আয়ত্大ে রয়েচে।

ভারী মিষ্টি স্বভাবের মনুষ এই মধুমগল। বাঙালিরা যে－সব বিশেষप্বর জন্য দুনিয়ার প্রিয় হয় তার সবই যেন ওর মধ্যে উপস্থিত। নিচু গলায়，নিশ্চিত অথচ বিন্রভাবে কথা বলে মধুমগ্গ। প্যারিস অথবা ফরাসি দেশ কলকততার এই বাঙালিকে আख্রয় দিলেও ঠিক বাগে আনতে পারেনি ；এই বগসঙ্তানকে পুরোপুরি হজম করতে ফরাসি সংস্কৃতির বেশ কিছ্ম সময় লাগবে।

প্যারিসে ভারতীয় শিল্লীদের সংখ্যা তেমন নয়，বাঙালি আর্টিস্টের সংথ্যা আরও কম। এঁদের রমরমাও তেমন নয়। কিছू－কিছू শি⿵্পী বিদেশি জলপানি নিয়ে এখানে এসেছ্নে，কিছ్ֵুদিন এখানে বসবাস করে দেশে ফিরে গিত্যেছেন，স্বদেশে অ্যাতির শীর্ষ্ষে আরোহণ করেছ্নে। এঁদের দু’একজনের সত্গে আমার সামান্য

পরিচয় হয়েছে। যেমন যোগেন চৌধুরী এবং প্রবীণতর পরিতোষ সেন। জাসলে ফরাসি দেশে একবার एँ মেরে যাননি এমন প্রতিষ্ঠিত বাঙালি অথবা ভারতীয় শিল্পীর সংখ্যা কম। কিপ্ুু কয়েক সপ্তাহ বা মাসের বসবাস এক জিনিস আর বিশ্পের এই শিল্ররাজধানীত স্সোীী ডেরা পাতা আর এক জিনিস। বিদেশ্শে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসবাস করা এবং একই সঙ্গে স্বদেশে নিজের ভাবমৃর্তি উজ্জ্ল রাখও বেশ শক্তু খুবই কম ভারতীয় শিল্লীর জীবনেই বিরল সৌভাগ্যের শিরে ছিঁড়েছে।

সম্বিৎ আমাকে মধুমগলের সন্গে আলাপ করিয়ে দিলে।। এদেশের সজ্ভাবনাময় বাঙালি শিল্রী বলে। না, কোনও স্কলারশিপের ওপর নির্ভর করে মমুমন এখান জীবনयাত্রা নির্বাহ করছে না। নিজের ডুলির জোরেই সংসারযাত্রার বিশিষ্টত অর্জন করেছে এই বাঙালি শিল্পী জেনে খুব ভাল লাগলে।। প্যারিস আর যাই হোক, ছবির ব্যাপারটা কয়েকশো বছর ধরে ওলে খেল্যেছে। এখানে ছবি বেচে যে টিকে আছে তার মধ্যে কিছ్ পদার্থ থাকতেই হবে। ছবিতে খোদ ফর্রাসিকে ঠকানো আর বউক্কার্জের স্বর্ণবণিককে নকল সোনা গছানো একই ব্যাপার।

 অ্যাভিনিউতে হলেও কোন পার্থক্র

মনে পড়ল্ো, বছর তিরিণ্রে আাগ আমাদের সলিলদা—বোম্বাইপ্রবাসী সলিল ঘোষ ফরাসি ভ্রমণ কাহিনী লিথেছিলেন। সেখানে একটা বড় পরিচ্ছেদ ছিল প্যারিসের ভারতীয় শিল্পীদের সম্বন্ধে। সেখানে এক দোকানে ‘মোফা’ নামে এক দুধ-ছাড়া অত্তু কড়া কফির নির্যাস পান করতে-করতে সলিলদা বश ফর্রাসি শিল্লী ও প্রবাসীর সন্গে आলাপ করেছিলেন। একটি ‘্ল্যাসিক্যাল' খরনের ফর্রাসি মেয়েকে পাশে বসতে দেখে সনিলদার মনে হয়েছিল প্রাচীন ইউরোপীয় চিত্রকলার কোনও প্রতিকৃতি। এই মেয়েটির মধ্যে ইন্দিয়েন সম্পর্কে ঔৎসুক্য জগালো সলিলদার পক্ষে সষ্ভব হয়নি। ফলে সলিলদার তৎকালীন দুঃখ—ফ্রাসি চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট, এরা অন্যদের বিষয়্রে আখ্র প্রকাশ তো দুরের কথ্থ নিজ্রের বিষয়েও পারতপক্ষে কিছ বলতে চায় না।ওরা নিজেদের নিয়েই মশগল। অন্য দেশ সম্বক্ধে জানবার এতইুহ আখ্রহ নেই। একজন ফরাসি রঙেে মিস্ত্রি ভারতবর্ষ সম্বক্ধে আध্রহ দেথিয়েছিল সেবারে সলিলদার ফরাসি ভ্রমণে।

তই ভ্রমণকথায় সলিল ঘোষ কিকোমোতি নামে এক পার্শি শিল্ফীর কथা বলেছিলেন। সুরসিক কিকোমামি সলিলদাকে বলেছিলেন, "আমি যে এখানে ルর্থিক স্বচ্চন্দ্যে আছি একথা বম্বেতে কাউকে বোলো না-তাহলে আমার

পাওনাদাররা চেপে ধরবে আমাকে টাকা ধার শোধ দেবার জন্যে।" কিকোর বাবা ছিলেন রেলওয়ে এঞ্জিন ড্রাইভার। পাশ্চাত্যে গিচ্যে কিকো প্রচ্যের চিত্রকলার প্রতি আকৃষ্ঠ হন এবং পাশ্চাত্য ধরন পরিত্যাগ করে প্রাচ্যের রীতিপদ্ধতি অবলম্বন করেন।

তিরিশ বছর পরে কিকোর সেই এতেলিয়রের কী অবস্থা ত জানতে পারলে মন্দ হতো না। কিন্ুু মাত্র কয়েকদিনের এই ভ্রমণে ওকাজ করা সোজা নয়। আমি. ফরাসির শিক্রের দিকটা এবার এড়িয়ে যাবো এই সিদ্ধাণু নিয়ে ফেলেছি। সলিলদার ওই লেখাতেই শাভ্তিনিকেত্ন কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র কৃষ্ণ রেড্ডি ও ऊার आমেরিকান त্রী সম্ধক্ধে অনেক কথা লিখ্থছিলেন সলিলদা। তারপরে শক্তি বর্মণ ইত্যাদির নাম যুক্ত হয়েছে। প্যারিসে থাকাকানীন ভারতীয় শিল্রী নক্ষণ পাই-এর চিত্রপ্রদর্শনী দেখেছিলেন সনিল ঘোষ। যা আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিন, তা হলো একজন শিল্রী এসে কিকোমোতিকে বনলেন, "জার্মানি যাবার জন্যে তোমা কাছ থেকে যে টাকা ধার করেছিলাম ত কয়েকদিন বাদে শোধ দেবো। কোনও তাড়াতাড়ি নেই তো ?" কিক্小ের উত্তর : না-আমার এখন টাকার প্রয়োজন নেই, উল্টে তোমার যদি প্রয়োজ্ক্ক্শ্শ্শ আরও নাও, আমার হাতে এখন অনেক টাকা এসেছে।" ব্্ֵুর দিকে ব্রেক্র বাভ্যিলটা এমনভাবে কিকো


 ধরে, অতীতের পাম্মাটা ক্রম্র ভারী হয়ে ওঠে। কবে কি দেখেছিলাম, পড়েছিনাম তা মনের মধ্যে তেসে ওঠে।

মथুমজলের সা্গে সহজেই আড্ডা জমে উঠলো। অচেনা মানুষকে আপন করে নেবার শক্তি আছে এই মানুষটির। আমাদের আলোচনা হঠাৎ ট্যাক্भিওয়ালাকে কেন্দ্র করে, আমি তঋনও জানতাম না প্যারিসের ট্যাক্সিওয়ালা সম্পর্কে গল্প করতে গিয়ে আমরা একজন কন্লকাতার ট্যাক্রিড্রাইভারকেও টেনে আনছি। ম乡ूমझ্গল-বে একদিন কলকাতায় ট্যাষ্পি চালাতো তা কেমন করে বুঝবো? কলকাতার ট্যাশ্সিওয়ালা যে বিধাতার রসিকতায় প্যারিসের শিল্পী হয্রে উঠবে এও তো এক অপ্রত্যাশিত সংবাদ।

আমি বিভিন্ন সুত্র থেকে প্যারিসের ট্যাঙ্গিওয়নার কিদ্দ ঘটনা সংগ্গহ করে ফেলেছি-ট্যাপ্সিড্রাইভার বচনামৃত বলে यদি কোনও সংকলন প্রকাশনের সিদ্ধাণ্ত নিই ত্থন কাজ্র লাগবে।

সপ্বিৎ বললো, "টৌকা দিয়ে কথা বলতে প্যারিসের ট্যাঙ্সিওয়ানা তুননাহীন।" গত রবিবার ট্যাক্সি চড়েছিল সম্বিৎ। ড্রইভারের মেজাজ ভাল ছিল

না। সে বললো, "তোমাদের সঙ্গে আমাদের কত তফাত। ডুমি ঘুটির দিনে মজা করবার জন্যে ট্যাশ্সি ভাড়া করেছে, আর আমি ছুটির দিনে ডিউটি করছি।" সম্বিৎও ছাড়বার পাত্র নয়, বললো, " করবে।" ট্যাক্সিওয়ালার উত্তর: "রবিবারে ছুটি আর অন্য একদিনের ঢুটি বে এক নয় তা তোমার জানা উচিত" সম্বিৎ বলেছিল, "ডুমি তো আর প্চচ জনের মতন ‘পরের চাকরি’ করো না, ঢুমি স্বধীী ব্যবসায়ী।" ট্যাক্সিওয়ানা রেগে বনেছিন, "পনেরো মিনিট, কুড়ি মিনিট অন্তর আমার মনিব পান্টায়, তুমি ট্যাঙ্সিওয়ালার দूঃখ বুঝবে না"

মষ্মগল হাসছে। সে বললো, "প্যারিসের ট্যাক্সিওয়ালার সন্গে আমার যোগাযোগ নেই, এখানে যা দাম। কে ওই সব গাড়িতে চড়বে?"
 করে নোট বইঢে বন্দি করে ফ্েেেছি।

এক আমেরিকান ডদ্রলোক দেখলেন প্যারিস ট্যাপ্ষির মাথায় ইন সার্ভিস’

 গমস্থান বেশি দুরে নয়, অমনি বিগড়ে বসল্গে \}


 আমার নেই ?" आমেরিকান যাত্র্র স্থানীয় আইনকানুন জানেন, তাই ঘাবড়ালেন না। ট্যাক্সিওয়ালা রাগে গজ-গজ করতে করতে, গাড়িতে স্টঁট দিয়ে বলনো, "তোমার বাড়িতে ডাইনিং হুূে আমি কি গটগট করে চুকে পড়ে, চেয়ারে বসে খ্তে আরু করি ? আমার উচিত ছিল, ট্যাক্ষির দরজাটা নক করে রাখা। পরের বারে তোমাকে যখন রাস্তায় দেখতে পাবো তখন তাই করবো।"

আসনে প্যারিসের ট্যাঙ্সিওয়ানার শেজাজ ঠিক কনকাতার ট্যাঙ্সিওয়ানাদের মতন। যখन आপनার সবেচেয়ে বেশি প্রয়োজন তখন ট্যাপ্গি উধাও। এক সায়েবও দুঃখ করে লিখেছেন-দপপুর বারোটা থেকে দুটে। এবং সম্ষ্যা ছীা থেকে আটটা প্যারিসে ট্যাশ্গি ড্রাইভারের টিকি দেখতে পাওয়া ভাগ্য। ওই সময় ওঁরা খানাপিনায় ব্যু থাকেন। প্যারিসেও একজন কম্যাণ ভদ্র আছ্নে। ওই মুঘপাত্রটির বক্তব্য ; ওই সময় রাস্তায় এমন জ্যাম হয় বে ট্যাক্সি চালিয়ে লাভ एয় না। ওই সময় বাড়িতে বসে थাক। বেশি লাভজনক।

একজন আমেরিকান হাস্যরসিকের মভ্ত্য প্যারিস্সেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে থোদ ফর্াসি নাগরিকদের মধ্যে। এই ভদ্রলোক नিথেছ্নে, "নিউইয়ক, লজ্ন - অংকর ভ্রমণ (২)——০

ও পৃথিবীর অন্য শহরে টাাক্কিওয়ালা যাব্রীকে তার নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যায়， প্যারিসে উল্টো ব্যবস্থা। এখনে যাট্রীকে যেতে হয় ড্রাইভার শেদিকে যাচ্ছে－সেটা তার বাড়ি হতে পারে，রেস্তোরাঁ হতে পারে।＂

আরও একটা মন্ত্য আমার ডাইরিতে বল্দি হয়েছে। খौঁটি ফরাসি হতে হলে কাউকে না কাউকে ঘেন্না করতে শিখতে হবে－হয় অফিসের বস，অথবা নিজের কাজ，অথবা সরকার，অথবা কোনও রাজটৈতিক দन，অথবা পুঁজিপতি। ট্যাক্সিওয়ালা পেকে আরষ্ঠ করে কোনও ফরাসি নিজের দোষ দেখতে পায় না， সব লোষ ও অপরাষ যে অন্য কারুর সে－বিষয়ে ফরাসি সব সময় নিঃসন্দেহ।

তাই কেউ যদি ফরাসির প্রশઝ্তি করে এবং বলে তোমরাই দুনিয়ার সেরা， সব চের্যে বুদ্ধিমান，তা হলে，এরা গর্বে কাদতত ঔরু করে। এদের মনে থাকে না，প্রকাশ্যে ফরাসি জাতের সব চেয়ে প্রশস্তি যিনি ইদানিং কালে করেছেন সেই দ্য গ্যলও আড়ালে ফরাসিকক ভেড়ার জাত বলতেন।
＂ইউরোপের সবচেয়ে ब্রিনিয়ান্ট এবং সবচেয়ে ডেনজরাস জাত এই ফরাসি，＂বলেছিলেন এক ধুরন্ধর ইউরোপীয় রজজনীতিবিদ। এরা কখনও
 জন্মায়，কিষ্ঠ কখনও এ－জাতকে অবহেলা ক্ষ্য নিরাপদ নয়।＂
 এরা এরো ভাল ব্যবহার করে শে জ্রম⿰丬夕夕寸 হয়ে যেতে হয়। ট্যাক্সিতে দামি জিনিস ডুলে ফেলে এসেছেন，নৌঁজ কন্ডী ড়িতে দিয়ে যাবে，একটা পয়সা টিপ্স নেবে না। বলবে，ওটাই তো আমার কাজ।＂

মধ্মभল আমাদের কথা ওুেছে। সে এবার হাসলো। ওর কাছেও যে কিছু নাটকীয় ঘটনা আছে ত আমি মখুমभ্গলের মুখ দেখেই আন্দাজ করতে পারছি।

শিল্পী মধুমপল বসু চায়ের কাপে চুমুক দিলো। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

মধ্মभলের প্রতি আমার টান বেড়েছে। তার জীবন সম্বঞ্ধেও একটু বাড়তি কৌতুহলের উদ্রেক হচ্ছে। মপুমগ্গল যে কলকাতায় ট্যাক্সি ড্রাইভার ছিল তা আমার মাথায় ঘুরছে। এই কঠিন সময়েও কলকাতার ট্যাক্স্ওয়ালাও বে ইচ্ছা করলে প্যারিসের সম্মানিত শিল্রী হতে পারে তা অনেকটা গল্পের মতন মনে হচ্ছে। এই ধরনের মানুযঢের খুঁজে বের করতে আমি দুনিয়ার «ে－কোনও জায়গায় পাড়ি দিতে প্রস্ষুত আছি।

ট্যাক্সি সম্বক্ধে आমরা যে রসরসিকতা করছি মধুমצল মাঝে－মাঝে তাতে বোগ দিচ্ছে，কিষ্ুু বেশির ভাগ সময়েই সে মুখ বুজে ওুছে এবং মুখের গাসি চাপছছ। মধুমগল একবার বললো，＂কলকাতায় সাতদিন সারাক্কণ ট্যাক্সি চড়ে

আমি যেন একটা বই লিখবার চেষ্টা করি। সেই লেখায় দুনিয়ার অন্য শহরের ট্যাক্স্সিওয়ালার গब্পও এসে যেতে পারে।"

আমি বললাম, "বইতে পড়েছি দ্বিতীয় যুদ্ধের পর ফরাসি দেশের সবরকম পরিবর্ত্ন হলেও ট্যাক্সিওয়ালার স্বভাব পান্টায়নি। অনেকেে বিশ্পাস ট্যাক্সি দেথেই সেই শহরের চরিত্র বোঝা যায়। যেমন কলকাতা বে স্বভাবেই নোংরা এবং এখানকার শিক্পবাণিজ্য যে নড়বড় করছে তার স্পষ্ট ছয়া পড়েছে কলকাতার নেংর্রা ট্যাষ্রিতে। বেশির ভাগ ট্যাক্সি বে কীভাবে চলমান রয়েছে তা যম্ত্রयুপের বিশ্ময়। সে-তুলনায় টৌকিওর ট্যাপ্সির ধর্ম একেবারে অনারকম।

কে小থায় পড়েছিলাম, দ্বিতীয় যুদ্ধের আগেই ১৯৩৭ সালে প্যারিসে তেরো হাজার ট্যাক্সি ছিল। প্রায় ওই সময়ে (১৯৩৫ সালে যখন আমার বয়স দু‘ঁছর) তখন স্তিপমুলার নামে এক ইংরিজীভাষী সায্যেব প্যারিসের ট্যাশ্সিড্রাইভারের হাত কীভবে বিড়ম্বিত হয়েছিলেন তার চমলকার ছূবি এঁকেছেন। ব্যাপারাঁ এই রকম।

প্যারিসে কাজ উপলক্ষে বাড়িভাড়া নিত্যেছিল্লেক্রু তদ্রলোক। সিনেমায় যাবার শখ হলো। হল্ থেকে বেরিয়ে দেখলেন (ছ্ছে সামান্য। ওঁর বাসস্থান

 ভদ্রলোক চড়লেন, তার চালক স্ৰণ্লে অভদ্র এবং বদম্মজাজি।
 হাঁ হাঁ করে উঠলেন। "আরও দুడো রাস্তা পপরোতে হবে।" ড্রাইভার খুব চটিতং হয়ে পাশ কাট্যে আবার চলতে লাগলে।। কিন্তু কানে বোধহয় কেনো কথা ঢেকাবে না, কারণ দ্বিতীয় রাস্তায় গিয়ে আবার মোড় নেওয়ার চেট্টা হলো। যাত্রী আবার মনে করিয়ে দিলেন, এটা নয়, রাস্তার ডান দিকে। ড্রাইভার এবার ভীষণ বিরক্ত হয়ে এমনভাবে ঢাকলো যেন প্যাসেঙ্জারকে ভশ্ম করে ফেলবে।

আবার ট্যাক্সি এগিয়ে চললো, কিত্তু তৃতীয় রাস্তা পেরিয়ে সোজা, কোন দুঃچে ট্যাষ্সিওয়ালা ডান দিকে মোড় নেবে? আবার হাঁ হঁ করে উঠলেন যাত্রী, এবার বিপজ্জনকভাবে ইউ টার্ন নিয়ে ড্রাইভার উল্টে। চনতত আরম্ভ করনো এবং ফেলে আসা ঢৃতীয় রাস্তার মোড়ে গাড়ি থামিয়ে, মুখ লাল করে বললো, "নেমে যাও, এখনই নেমে যাও আমার গাড়ি থেকে। আমি তোমার মতন প্যসেজ্জার নেবো না কিদ্রেতে। ঢুমি তিনবার আমাকে ইডিয়েট ভেবেছে। তিনবার ডুমি আমাকে অপমান করছে । আমার এই গাড়ি ফরেনারদের জন্যে নয়। উতার যাও, आভি!"
"এই বৃষ্টিতে আমি গাড়ি থেকে নামবো? ওই কাজটি আমি করছি না। ঢুমি

ভালভাবেই জান্ো, তিনবার কেন একবারও তোমাকে ইনসান্ট করিনি আমি।"
"গেট আউট!" ড্রাইভার নাছোড়বান্দা। "তুমি আমাকে বার বার অপমান করেছে, ঢোমাকে বেরিয়ে যেতে হবেই।"

বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে যাত্রী বললেন, "আমি তোমার অনুরোধ রাথতে পারছি ना।"

प্রইভার এবার ভয় দেখালো। "शয় গাড়ি ছড়ো, না হলে থানায় নিয়ে যাবো তোমায়, সেখানে আমি কতিপুরণ আদায় করবো তোমার কাছ থেকে। অপমান করা তখন বেরিয়ে যাবে।"
"এই বৃষ্টিতে রাস্তায় নামা থেকে আমি বরং থানায় যাবে।"
অগত্যা থানায় গমন। যাব্রীর তেমন চিত্তা নেই, কারণ থানাটি পরিচিত, ওখনে কয়েকবার তিনি যাতায়াত করেছেন।

যাত্রীকে দেখে ছোটদারোগা বলে উঠলেন, "ఆডড আयট্টার নুন, মিস্ট্র...। কেমন आছেন? को ব্যাপার? को কাজ্গ লগগতে পারি?"

ড্রাইভারের एকার : "উনি নয়, আমি থানায় এজ্মি্রি এই ফরেনারকে নিয়ে। তিনবার এমন ব্যবহার করেছে যেন আমি একটি ez জघनडভাবে অ্রপমানিত হয়েছি। आমি বিচা


 ড্রাইভার বাধা দিয়ে কিছ্ম বলত্তি গিক্যে বকুনি খেনো দারোগাবাবুর কাছে।

এবার দারোগাবাবু বললেন, "বলো, তোমার বক্ব্যা, যাতে আমি দু’ পক্ষের অভিযোগ ডাইরিতে নোট করে একটা সিদ্ধাণ্তে আসতে পারি।"

গ্রামোফোন রেকর্ডের মতন ড্রাইভার বলত্ লাগনো, "তিনবার মঁসিয়ে, তিন-তিনবার আমাকে জघন্যভাবে অপমান। তিনবার..."

দারোগাবাবু এবার ঠোঁট বেকিয়ে যাত্রীকে বললেন, "বোঝা যাচ্ছে জপনার ওপরেই অবিচার হয়েছে, আপনার কোনও চিজ্ত নেই, এই ট্যা্রি বিনাপয়সায় আপনাকে বাড়ির দরজায় পৌছে দিয়ে আসবে। কিত্তু ম'সিয়ে, তার আগে দয়া করে আপনার আইডেনটিটি কার্ডটা এবাঁ দেখডে হচ্চে।"

यাত্রীর এবার চুপসে যাবার অবস্থ।। আইডেনটিটি কার্ডটা বাড়িতে পড়ে রয়েছে। অथচ ফরাসি आইন অনুयाয়ী প্রত্যেক বিদেশিকে সবসময় পরিচয়পত্র বহন করতে হয়। এবার আমত-আমত করে যাা্রী বললেন, "ভীষণ বৃষ্টিতে सँসির্যে, পাছে ওই দামি কাগজপত্রর ভিজে হূপসে যায় তাই ওটা বাড়িতে রেথে এসেছি। আগামীকাল সকালে ওটা আপনাকে দেথিয়ে যেতে পারি।"

সঙ্গ-সর্গে পরিস্থিতির আমূন পরিবর্তন। ফরাসি দারোগাবাবু পাথরের মতন গভ্ভীর মুখ করে বললেন, "এই অবস্থায় আমাকে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হচ্ছে, কালকে অবশাই আপনাকে থানায় আসতে হবে পরিচ়ীপত্র দেখাতে। বৃষ্টি হচ্চে, তাই আজ এ স্পেশাল কেস আমি ড্রাইভারকে অনুরোধ করছি আপনাকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিতে, কিষ্ট আপনাকে সমস্ত খরচ দিতে হবে, এমন কি এখানে আসবার এবং পুরো ওয়েটিং চার্জ।"
"তোমার ওয়েটিং মিটার চালু আছে তো!" দারোগা সায়েব ড্রাইভারকে জিজ্ভেস করলেন এবং ড্রাইভার জানালো, ওসব ব্যাপারে কখনө ভুল হয় না।

বাড়ির সামনে এসে যাত্রী ওুনে-ঔনে ঠিক যা মিটার উঠেছে তা ট্যাক্সি ড্রইভারের হাতে তুলে দিলেন। তঋন ড্রাইভার বললো, "মંশিয়ে, গাড়িতে চড়বার সময় বলেছিলেন কিছ্র টিপস দেবেন, ওইটা বের করে ফেল্নুন। বিদায় নেবার সময় সম্পক্কটা মিষ্টি রাখতে হবে তো"

মধুমগল বসু আমার কথা তনে মত্যব্য করছে না, বরং মিষ্৪ি হাসছে। এবার তার গब্লটা বলে ফেলা যাক।

কলকাতার ট্যাক্ষিওয়ালা ইচ্ছে করলে প্যাব্বিখ্রিন্য উ১তি শিল্লী হতে পারেন।



 ব্যাপার বাঙালিছ্রে মধ্যে যাধ্ভ্রিক মনোভাবের অভাব—কলকর্জা দেখলেই মধ্যবিত্ত বাঙালি সিঁটিয়ে ওঠে। ভাবে কালিবুলি মাথাট শিশিত্তোকের কাজ নয়। ফলে ভাল বাগালি ড্রাইভার কমতির দিকে-নোটরগাড়ি, ট্রাক, টেম্পো এথনও বাঙালির অয়ত্তের বাইরে, আর যারা তা আয়ত করেেছে তাদেওও মনে দूঃच, ঠिক লাইনে আসা হয়নি।

মथুমগল বসুর সাফল্য প্রত্যেক বাঙালির জানা কর্তব।। ফাঁচড়াপাড়া শহিদনগর কলোনির এক রিফিউজি পরিবারের ছেলের প্যারিসবিজয়ের গক্প আপনারা ওনেছেন। এবার চলে আসা যাক কলকাতার দক্ষিণে যাদবপুরে বিজয়গড় কলোনিতে যাকে অনেকে পুর্ব পাকিস্তানের বাস্টুহারাদের প্রথম কলোনি বলে থাকেন। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় এখানে আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর «ঁঁটি ছিন এবং দেশবিভাগের পর ছিন্নমৃন কিছু মননুষ এখানে রাতারাতি আশ্রয় निতে বাধ্য হন।

এই দলেই ছিলেন ফরিদপুরের জীবনকৃষ্ণ বসু। জীবনকৃষ্ণ্বাবুর স্ত্রী পুত্র ছড়াও এই সংসারে ছিলেন মা ও বিষবা বোন। এই বোনের স্বামী সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গায় খুন হন।
পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে মধুমঙ্গল মেজ। ১৯৭৩ সালে হায়ার সেকেগ্গারি পাশ করে অন্য অসংখ্য বাঙালির মতন মধুমঙ্গল তিন বছর বেকার বসে রইলো। যেখানে যত চেনাশোনা আছে সর্বত্র উমেদরি করেও কোনও চাকরির র্থোজ পাওয়া গেলো না। বাধ্য হয়ে নিজের পেট চালানোর জন্যে হাতিবাগানের বাজারে পুরনো জামাকাপড় বেচা ওুু করলো মধুমঙল। "এই পুরনো জামাকাপড়ের বাজারটা একদিন দেখে আসবেন, অনেক কিছ্র জানতে পারবেন," মধুমঙ্গল বললো আমাকে।

মামার একটা দোকান ছিল। সেখানেও কিছুদিন হাত পাকান্ো মধুমঙ্গল কিস্ত্ত অম্ন সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান হলো না। তখন একজন মতলব দিলো, ড্রাইভিং শেখো। ড্রাইভিং শিখলে কলকাতা শহরে বসে থাকবার প্রয়োজন হবে না। সুতরাং ড্রাইভিং শেখা শুরু করলো মধুমঞ্গল।

তারপর কোনও একসময় বিজয়গড় কলোনির মধুমঙ্গল কলকাতার ট্যাষ্সি ড্রাইভার হলো। অপরের গাড়ি, মধুমঙ্গলের সময় ও গতর। "মিটার ট্যাপ্সি চালাতে গিয়ে কত লোককে যে নানাভাবে দে 2 ג - কলকাতায় কত অম্ধকার গলি যে চেনা হয়ে গিয়েছে তা ভাবলে এখনুেবীক লাগে, শংকরদা। কত ভাল লোকের দুষ্ট স্বভাব, কত খারাপ লোর্পুর ভাল স্বভাব, তা লিখতে বসলে মহাভারত হয়ে যাবে। দুটো পয়সার ক্রু্জ্য কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে কত বুড়ো লোকের দুক্রু সামনে চোথ বুজ্ে থাকতে হয়েছে তা আপনাকে কি বলবো।"
"আবার চমৎকার লোক পেয়েছি। একবার এক মাড়ওয়ারি ভদ্রলোক এক অবাঙালি মহিলাকে নিয়ে ভিক্টেরিয়ার কাছে গাড়ি পার্ক করালেন। আমি ভাবলাম এই বলবে কিছ্মক্ষণের জন্যে গাড়ি ছেড়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকো, পাঁচটা টাকা বাড়তি পাবে। কিজ্তু ওই ভদ্রমহিন্না ওসব কিছু বললেন না। সঙ্গীকে বললেন, ওকেও একটা ঠাণ্ত পানীয় কিনে দাও, সারাদিন কাজ করে মুখ শুকিয়ে আছে। কিছুতেই ওুনলেন না, হাতে একটা অরেঞ্জেরের বোতল তঁজে দিলেন । ওঁরা আমার সমানেই একটু গক্প করে বাড়ি ফিরলেন।"

মধুমগম বললো, "আপনাদের হাওড়ায় বহুবার গিয়েছি গাড়ি নিয়ে। একবার এক ভদ্রল্োক মিটার ডাউন করিয়ে জোর করে নিয়ে যেতে চাইলেন হাওড়া ব্রিজ্রের তলায় ফুলের হোলসেল মার্কেটে। বললুম, ওখানে গাড়ি দাঁড় করানো যায় না, আপনি ফুন কিনে এনে কোনও গাড়ি ধরুন। লোকটা খাপ্রা হয়ে উঠে বলनো, যাবে না মানে ? তোমার বাপ যাবে ! আমার জন্যে কোনও ট্রাফিক আইন নেই, পুলিশ কমিশনার আমার বন্ধু।
＂কত লোক যে বড়－বড় লোকের সঙ্গে সম্পর্ক দেথিয়ে চোটপাট করে ট্যাশ্সিওয়ালার সঙ্গে কী বলবো আপনাকে।
＂একবার আপনাদের হাওড়া থেকেই প্যাসেঞ্জার মিটার ডাউন করালো বালিগঞ্জে যাবার জন্যে। পুলিশের কোন ডেপুটি কমিশনারও নাকি ওঁর এক গেলাসের ইয়ার，ভীষণ তাড়াতাড়ি আছে। জোরজবরদস্তি করে কয়েক জায়গায় ওভারটেক করালো，লেন ব্রেক হলো，তারপর পড়লাম সার্জেন্টের খপ্পরে। ফাইন করে দিলো，আমার কোনও কথা তুনলো না। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল্েো， মনে হলো কলকাতায় কেউ ট্যাক্সি ড্রাইভারকে মানুষ বলে মনে করে না।
＂কত লোক যে কলকাতায় ট্যাক্সি ড্রাইভারকে হর্ন দেওয়ার জন্যে হ্কুম করে আপনাকে কী বলতো। যাত্রীরা বুঝতে চায় না，হর্ন বাজিয়ে রাস্তা পরিষ্কার হয় না। অথচ এখানে দেখুন। লহ্ষ－লস্ম গাড়ি আছে，কিস্তু হর্ন বাজানো নেই। ফরাসিরা যখন রাস্তায় হর্ন বাজায় তখন বুঝবেন স্পেশাল একটা উৎসব হচ্চে।
＂একদিন রাত এগারোটার সময় কলকাতার তারাতলার ব্রিজের কাছে গোটা ছ’য়েক লোক গাড়িতে চেপে বসলো জ্রোর করের্র্য্যাপারটা ভাল মনে হলো না，বোধ হয় কোনও ডাকাতি অথবা খুনো্রি ধাঁ্ধা রয়েছে। রাসবিহারী অ্যাভিন্যুতে এক ঠেকের কাছে গাড়ি থামিদ্যে बেমম পড়ে চিৎকার খরু করলাম। লোকজুলো পালালো। কিন্তু বলে গের্ণৌীতামাকে দেখে নেবো।
 লাগলো। এরা আমাকে মানুষ বৃ⿱⿱宀八夊心㇒ মনে করে না। নিজের ওপর বিতৃষ্ণা এলো। ঠিক করলাম，কিছু একটা করতে হবে，এমন কিছ্র যা আমি ভালবাসি। ছবি আঁককলে কেমন হয়？এক সময় শখ করে পোটোদের আখড়ায় সরস্বডী ঠাকুর রং করেছি।

মধুমঙ্গলের এক বন্ধু বিয়ের কার্ড বিক্রি করতো，নাম গোপাল রায়। তাকেই বলরো，চন দু＇জনে ছবি আঁকা শেখা যাক। গোপাল জিজ্ঞেস করলো，পয়সা ？ ＂সপ্তাহে কয়েকদিন ট্যাক্সি চালাবো，আর কয়েকদিন আর্টিস্ট হবার সাধনা করবো। চল，কোথাও ভর্তি হওয়া যাক।＂

প্রথমে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ভর্ডি হনো মধুমগন। সপ্তাহে দুঁদিন ক্লাস। মাস ছয়েক ওখানে হাত পাকিয়ে，একটু ভরসা পেয়ে রবীল্র্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুঁটলো মধুমগ্গল। গরিবের ঘোড়া রোগ। ট্যাক্সিওয়ামার আর্টিস্ট হবার বাসনা বোধ হয় কুঁজোর চিত হয়ে শোবার সাধ থেকেও অযৌক্তিক। রবীল্দ্রভারতী নিলো না। বললো，তোমার বয়স পেরিয়ে গিয়েছে，হবে না।
＂সেই সময় খবর এলো শিল্পী শুভাপ্রসন্নর কলেজ অए ভিসুয়াল আর্টে ছাত্র ভর্তি হচ্ছে। ওখানে পরীশ্ম দিলাম। তিনদিন পরে ফল বেরুবে，তারপর মৌখিক

পরীক্ষা। ঠিক করলাম, ফল যাই হোক, ওরাল টেস্টের সময় ওঁর পা জড়িয়ে ধরবো, বনবো আমি ট্যাক্সি চালাই, কিস্তু আপনার কাছে ছবি আাঁকার সুযোগ একটা করে দিন।"

তভাপ্রসম্ন সব তনে বললেন, "তুমি ভর্তি হয়ে গেলে, নিয়মিত এসো।" প্যারিসের বৈঠকখানায় বসে মধুমগল আমাকে বনলো, "আমি ওঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ, ওঁর জন্যে অম্ধকার থেকে আলোকে আসবার একটা সুযোগ গেলাম। ఆ゙র কাছে পেয়েছি অনেক।"

এরপর এক সময় ইণ্যিয়ান আর্ট কলেজেও একটা সুযোগ করে নিয়েছে মষুমহল। ট্যাক্সি চালিয়ে রুজিরোজগার এবং সেই সজ্গে চারুক্কলার শিক্ষা একই সজ্গে চলেছে।

এবার ১৯৮৫ সাল। ডোমিনিক লাপিয়ের সম্বহ্ধে কিছ্র নাক-উঁমূ বাঙালির যতই রাগ থাক, মধুমঙ্গলের ওঁর কাছে থাকার কারণ আছে। ফরাসি ভাষায় কলকাতা হঠ্ঠৎ প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো সিটি অফ জয়ের রিকশওয়ালা হাসারি পালের মাধ্যমে। প্যারিসে বসে সেই বই পড্ডললন এক ফরাসি তরুণী এগজ্জিকিউটিভ—জিসেল কিবিলার।

প্যারিসের এক বিথ্যাত কেশ্পানির এইত্তিভাময়ী তরুনী অফ্সির ঠিক করলেন কলকাতায় দুর্গাপুজা দেখতে স্ষুন্যেবেন। এলেন দেখতে। এবার এক মিটার-ট্যাক্সির যাত্রী তিনি এবং ড্রাক্রু বলা বাল্ল্য মধুমসল বসু।

না, ভাববেন না, আমি সিন্রের্গু ইচ্ছা-পৃরণের গল্প লিখতে বসেছি। ভাল ব্যবহারে সষ্ট্টষ্ট হয়ে, ফরাসি যাত্রী কলকাতায় দর্শনীয় স্থানগুলো দেখবার জন্যে এই ট্যাক্সির সজ্গে একটা রফা করতে চাইলেন। পয়সা পেলে সব ট্যাক্সিওয়ালাই এইভাবে হোটেলের যাত্রীকে নির্দিষ্ট স্থান থেকে তুলে নিতে রাজি আছে।

এই যাত্রী ড্রাইভারকে হর্ন বাজাতে বলে না। আর এই ড্রাইভার প্যারিসের ট্যাক্সিওয়ালার মতন কাঠগোয়ার বা অশিক্ষিত নয়। এর সঙ্গে আর্ট সম্বক্ধে কথা বলা যায় দেখে কুমারী জিসেল কিবিলার বিস্মিত হলেন।

ইতিমধ্যে কিছ্র খবরাখবর বিনিময় হয়েছে। মধুমঙ্গল জেনেছে, জিসেলের আদি দেশ আলসাস। এই ফরাসি পরিবারের জার্মান বিদ্বেষ রয়েছে। বাড়িতে জার্মান বলা নিষিদ্ধ। দোষ দেওয়া যায় না, জিসেলের ঠাকুর্দার চার ভাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের গুলিতে মারা যান।পরবর্তী সময়ে এই পরিবার প্যারিসে পালিয়ে আসে। জিসেলের বাল্যকাল খুব সুখের হয়নি। মাত্র তেরো বছর বয়সে মা মারা যান।खুরু হয় জীবনসংগ্রাম। বাবার ছিল অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা। ফন্নে সংসারে টাকার কষ্ট ছিন খুব। একসময় জিসেলকে গরিবদের আশ্রমেও আশ্রয় চাইতে হয়েছে। কখনও কেটেছে স্রেফ আলু সিদ্ধ খেয়ে। যোনো বছর বয়সে চাকরির সন্ধানে বেরুতে হলো

 হয়েছে।
 रत्रেज্ दूण।














 এলে প্র করলো, "তোমা প্যারিসে ব্যেত ইচ্চে করে না!"
"আামা প্য়সা নেই। की করে যাবে!?"
"आমি তোমাকে ঢिकिট भाfित्य দেবে।"




 হ
 đাঁधनि। অनেক ই



চপ্সিশ বছর এথানে আছ্ন, ওঁর ফরাসি স্ত্রীর নাম মঞ্রিলা। এটা যে ফরাসি নাম रতে পারে অা আমার জানা ছিল না।
"এদদশের রীতিনীতি, সামাজিক কানুনও কিছু কিছু শিখলাম, শংকরদা। যেমন সাদা ওয়াইন ও রোজ ওয়াইন ঠাণা করে সার্ভ হয়, রেড ওয়াইনে ঠাণা দরকার হয় না। হোয়াইট ওয়াইন রাখা যায় না, এক বছরেই খেয়ে নিতে হয়, রেড ওয়াইন অনেকদিন রায়া চনে। আরও শিখলাম, খাওয়ার টেবিলে মেয়েদের আগে সার্ভ করতে হয়। কোনও বাড়িতে থেতে গেলে গৃহিণীর জন্যে উপহার নিয়ে যেতে হয়। স্বামী-ত্ত্রী দু'জনে যখন বেরুচেছে স্বামীকে দরজজ খুলে দিতে হবে কিন্তু রেন্তোরাঁ়্ পুরুষ অগে দুকবে, পিছনে মেয়ে। বিল মেটাবার দায়িত্ব পুরুমের। আরও শিখলাম, সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় স্বামী আগে উঠবে, ত্ত্রী পরে। কিন্তু সিंড়ি দিয়ে নামার সময় স্বামী পরে স্ত্রী আগে। জিসেন আমাকে বুঝিয়েছে, বোধ হয় মেয়েরা স্কার্ট পরে বলে এই ব্যবস্থা।"

মষ্যুমभন বলनনা, "মাথা খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা, শংকরদা। খাবার অনুযায়ী ওয়াইন চয়েস করতে হয়। মাছের সজ্গে সদা ওয়াইন সব সময়, রেড
 যাবেন আপনি, সময় পেলে।
 পক্ষে আর্ট গ্যালারি ছড়া জীবন অম্রু প্য্যারিসে হাজার খানের গ্যানারি আছে
 নিলামওয়ালারা তরুণ শিপ্লীদের্র ছবিও নিলাম করে-ক্যাটালগ বের করে প্রথমে। তাতে ছবি ছাপান্ো इয়, নিলামের দিন ও সময় লেখা থাকে। একটা আন্দাজ দাম ঠিক হয়। কथनও শিক্রীও একট্ট সর্বনিম্ন দাম ঠিক করে দেন।
"ধরা যাক ইળিয়ার নতুন শিশ্⿱ী। নিলামের দিন চিৎকরা হবে—ভারতবর্ষের
 চিৎকার করছেন তিনি ছাড়াও কোম্পানির দু'জন লোক থাকেন। ఆঁরা তেড়ে ফুড়ে বলবেন ৩২০০ «ঁঁ। यদি খরিদ্দারদের মধ্যে দু’জন হাত তুললেন তা হলে বোঝা গেলো ছবি সম্পর্কে আध্রহ আছে। ৩৪০০-৩৪০০; ৩৬০০-৩৬০০! তখনও यদি দু জন দর্শক হাত তুলে রাখেন তাহলে ৩৮০০-৩৮০০।এবার একজন হয়তো হাত নামিয়ে নিলো তখন 8000-ওয়ান, 8000-ৰ, 8000-র্রি। সবশেষে হাতুড়ির বাড়ি। নিলামদার ওই চার হাজার ফঁঁর ৩৫\% কেটে নেবে। বিক্রি না হলে শিল্লীকে কিছ্র দিতে হবে না। এইভাবে ছবি বেচে অনেক শিল্পী বেঁচে আছে, প্যারিসের মতন জায়গায়, দিনণ্তজরান করছছ।"

প্যারিস-কলকাতার সেতুববন্ধের গब্পটl এখনও শেষ হয়নি। মখুমগল বসু

এবার একুু বিবতত বোধ করছিল। তারপর বললো, "ওই ১৯৮৬ সানে প্যারিসে এসে জিসেলের অতিথি হিসেবে আমি এক নতুন পৃথিবীর সন্ধান পেলাম। কিন্তু আমি সামন্য মনুষ। কেনও কিছুর স্বপ্ন দেখ্য তো ট্যাপ্সিড্রাইভরের পক্ষু অনুচিত।"

না, মধুমझলকে কিছু দাবি করতে হয়নি, ট্যাক্সিওয়ালার মতন প্রাপ্য চাইতেও হয়নি প্যাসেঙ্জারের কাছ থেকে। সময় হলে, ভা্যে থাকলে এখনও না-চাহিতে তরে পাওয়া যায়। কলকাতার বিজয়গড় কলোনির মধুমগ্গল বসুকে প্রেম ও পরিণয়ের ইभ্গিত ডাকসাইটে ফরাসি আন্তর্জাতিক কোম্পানির অফিসার জিসেলই দিয়েছিন। তারপর যথাসময়ে বিবাহ। মধুমগলের সদ্ধানে জিসেল আরও কয্যেকবার কলকাতায় এসেছে, উদ্ধাশ্তু কলোনির কঠিন জীবনযাত্রার
 তারপর ট্যাক্সি মিটারের চারধার লালশালুতু চিরদিনের জন্যে মুড়ে দিয়ে ১৯৮৮ সাল থেকে প্যারিস-্রবাসী হয়েছে আমাদের মধুমগল।

লাজুক মभুমभল आমাকে বলললা, "জীবনের ক্রুছছ এমন প্রতাশা ছিল না,






প্যারিসের প্রবাসে মধুমম্গলের মতন মননুষকে আবিষ্কার করতে পেরে আমার ভীষণ ভাল লাগন্নে। মধুমগল থে একদিন বিথ্যাত হয়ে উ১বে এবং খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করবে এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তথন আমাদর কলকাতায় ফিরে এসে মধুমগল यদি কट্যেকদিনের জন্যে একখানা হনুদ-কালো মিটার-ট্যাক্সি চানায় তাহনে কনকাতার ট্যাক্সির ভাবমূর্তি উজ্জল হবে এবং অনেক নিরাশ ভপ্মহৃদয় বাঙালি তাদের জীবনসং্রাম পুর্ণ উদ্যম্ চালিয়ে যাবার উৎসাহ পাবে।


শিক্রী ఆভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্य আমার অনেকদিনের পরিচিত। শিক্পী-মাত্রেরই প্যারিস সম্বচ্ধে প্রচ দুর্বনত থকে। এঁদের অনেকেই এই নগরীকে তদের দ্বিতীয় বাসস্থান মনে করেন। কলকাতা ঘাড়বার আগে প্রেন যেেল্ল হয়ে যাবার ভয়ে একরাত্রি आমাে কলকতার এয়ারপোঁ্ট হোটেলে রাত্রিবাস করতে হয়েছিন। দেশত্যাগী হবার আগে সেখানে শেষ যে চিঠিটা পেয়েছিলাম সেটা
 অনেক শহর শিল্লীকে সম্মান করে, কিত্ত একমাত্র প্যারিসই তাকে সীমহীন প্রশ্রয় দেয়!

এই বৈশ্যতত্ত্রী-યুগে সর্বত্র যখন অর্থ ও ব্যবস্মূ<<< সাফল্যের স্টুতি, প্যারিস তখনও বিজনেস এগজিকিউটিভকে খাতির মাঝেরে-মাঝে শিল্পীকে প্রশ্রয়
 কম খরচে এই ছোট বাড়িওুলো কর্তুহু লিল্পীদের হাতে তুলে দেন, যা এ-যুগে अকक्षनीয়।
 মাতামাতি করার শহর দুনিয়ায় অনেক পাবেন, কিঅ্ট কেউ আর্টকে জীবনयাত্রার অবিচ্ছে্য অঞ্গ করে তুনতে পারেনি। শুনূ, প্যারিসের আর এক কানুনের কথা। নতুন কে小ও ফ্ল্যাট্বাড়িতে যদি প্রচণ ট্যাক্সো না দিতে চাও তা হলে প্রবেশপথে একদু আর্টকর্মের ব্যব্থ্ করো ! ফলে নতুন কোন শিল্পীর দুপাইস হলেও শহরটা দৃষ্টিন্দন হয়ে উঠলো।" এসব কथা কলকাতার কর্তাব্যক্টিদের কানে তুলে লাভ নেই। এঁরা নিজের অজাক্তেই আর্ট ও আর্টিস্টের সঙ্গে ছ্-দের মতন ব্ববহার করেন। এতো জঘন্য শিক্রকর্মকে এঁরা গত পধ্ণাশ বছরে কলকাতায় হাজির <রেছেন যে, রসিক লোককে আইলোশন লাগাতে হয় পনেরো মিনিট অন্তর। ইদানী কিস্টু ঠোঁটের ভদ্রতা হচ্ছে, কিম্ট কাজের কাজ তেমন দেখা যাচ্ছে না।
 প্রদর্শন থাকতো তা হনে শহরটা কেমন হয়ে উ১তো একবার ভাবুন।

ফরাসি যে আর্টের প্রকৃত ভক্ত তার অন্য এক প্রমাণ প্যারিসে পেলুম। ওনলাম, বাস্তিন ধ্বংস ও ফরাসি বিপ্ৰবের প্রাণাত্তকর বছরুনিতে জীবনযাত্রা

ভয়ানকভাবে ব্যাহত হয়েছে, মানুষও বিপন্ন হয়েছে, কিদ্তু যা একবারও বঞ্ধ থাকেনি তা হলো শহরের বাৎসরিক আর্ট প্রার্শনী। কিছू শিল্রীর মাথ গিলোটিনে বিচ্ছিন্ন হয়েজ, কিষ্ত তা তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদের জন্যে, খারাপ ছবি आँকার জন্যে নয়। যত দুর্যোগই হোক, আমরা যেমন দুর্গাপুজা কালীপুজা বন্ধ রাখার কथা ভাবতে পারি না, প্যারিসের লোকের পক্ষে ছবির ব্যাপারে মাতোয়ারা না হওয়া তেমন চরম দূর্গতির দিন্নে অসম্ভব।

বাঙালিকে দেষ দেওয়া যায় না, কারণ চারককলার সঙ্গে তার যোগাযোগ কখনইই উষ্ণ হয়নি, বাপারটা এখনও বড়লোকের বিলাস হয়ে রয়েছে। চিরকাল গরিবরাই ব্যে যত মস্ত আর্টিস্ট হয়েছে তা আমাদের সাধারণ মানুষের খেয়াল থাকে না। চিত্রকে এড়িয়ে এই বে আমরা মারদাभা চলচ্চিত্রের অন্ধ ভক্ত হয়ে ৬ঠলাম এট আমাদের ঐতিহাসিক দুর্বলज হিসাবে চিহ্তিত হয়ে রইলে।।

কলকাতা সম্বক্ধে বলা চনে, ফুটবলের ব্যাপারটা যার দথলে শহরটাও তার দখলে। তাই গত পঞ্চাশ বছরে কলকাতা তার যথাসর্বস্ব নিয়োগ করেছে তিনটে ঢউস সাইজ্েের স্টেডিয়াম তৈরিতে, কিত্ত্ আর্রুর পিছনে ঢানেনি একটি পয়সাও। ना তৈরি হয়েছে পাতে দেওয়ার মकृ巴 আর্ট গ্যালারি, থিয়েটার হল বা গ্রষ্থাগা।

 হাত। অन্য দেশে যথন বিক্লো টেলিফোন ভবন, বেতারকেন্দ্র ইত্যাদি দখলের চেষ্ঠা করে। ১৯৬৮ সালে প্ৰচ লক ফরাসি ছাত্র ও শ্রমিক যখন সরকারের বিরুদ্ধে বেঁকে বসে দ্য গ্যলের অবস্থা কাহিল করে তুললো তখন তারা ওই সব দখল কররো না-তারা দখল করলো নাট্যশানা, অপেরাকেন্দ্র, ডাস হন, আঢ মিউজ্জিয়াম ইতাদি। বিক্ষোভ জানানোর সময়েও ফরাসি যে দুনিয়া থেকে আলাদা তা বুঝতে হলে প্যারিসে অন্তত একবার आসা প্রয়োজন।

ফরাসি আর্ট-্রীতির আর এক প্রমাণ পিকাসো মিউজিয়াম ও তার অমূল্য সश্খহ। অन্য দেশ বহ চেষ্টায় গাটের কড়ি খরু করে পিকাসো সং্রহ গড়ে ছুলেছে, আর ফ্রাসি পিকাসোর মৃত্যুর পরে ডেথ ডিউটি হিসাবে আদায় করেছে সেই সব ছবি যা ওই শিল্পী জীবিতকালে বিক্রি করেননি, রেখখছিলেন নিজের জন্যে। অর্থাৎ পিকাসো যেসব সৃষ্টি প্রাণ থাকতে হাতছাড়া করেননি তা দেখতে হলে প্যারিস ছাড়া গতি নেই।

এই সব গল্প যাঁদের কাছে সং্রহ করেছি তার মধ্যে আছ্ন পঁচদা ও জাাক গোর্দন সায়েব।

ফরাসি জ্যাক গোর্দনের চরিত্রটি আকর্ষণীয়। প্যারিসে পদার্পণ করেই এই মানুষটির র্থেজ করেছি আমি। এই ভদ্রলোক ছাপাখানার মালিক। এই ছাপাখানার বিশেষত্ব এখানে ছবি ছপানো হয়，যার নাম লিথোগ্রাফি। ১৯৭৩ সালে একজন ভারতীয় ছত্র ওঁকে ধরাধরি করেছিল যে－কোনও একটা চাকরির জন্যে। ছার্রটি কিছ্ উপার্জন করে নিজের পড়াশোনা চলিয়ে যেভে চায়। পড়ার সঙ্গে কাজ，অথবা কাজের সঙ্গে পড়া ব্যাপারটট আতলাস্তিকের ওপারে ডাল－ তাত হনেও ফরাসি দেশে তেমন জনপ্রিয় নয়।

জ্যাক গোর্দ্ অনুরোধ ঠেলতে না পেরে এই ছার্রট্টে চাকরি দিলেন নিজের ছাপাখানায়। কাজ সুইপারের এবং জমাদার হিসাবে দৈনিক মজুরি পঁচিশ凸ঁー－যার থেকে কম মইনে দেওয়া ফরাসি দেশে প্রায় অসম্ভব। এই সুইপারের কাজ হলো：ছপাখানার মেঝেে পরিক্কার করে যত জঞ্জাল আছে সংগ্রহ করে একট্ট ঠেলায় চড়িয়ে রাস্তার মোড়ে জঞ্জাল গাড়িতে তুলে দেওয়া।

এই ছাত্রটিই আমাদের সম্বিৎ সেনগুপু ত পাঠক্ককে বলে দেবার প্রয়োজন
 আমাকে বিস্তারিতভাবে বলেছিন। আমার মহ্ণ্যাছে，সম্বিতের থুব কষ্ট হলেও কোন ট উপায় ছিন না। এই সঙ্গে রয়ে ী্রেকটি স্দৃতি। ফরাসি প্রেসিডেন্টের অন্তেষ্টি উপলন্ষে একদিন জজ্জাল্শু আসবে না তা আগাম জানিয়ে দেওয়া
 যেদিন ফরাসি প্রেসিডেন্ট মারা গেলেন সেদিন দুড্মম করে কাজকর্ম বব্ধ হয়ে গেলো না। ফর্রাসি এ－ব্যাপারে ভীষণ एँশিয়ার，ইচ্ছে হলেই দোকানপাট কলকারথানা বন্ধ করে বাড়ি যাওয়া যায় না। শিক্ৰযুগের মানসিকতা ওখানে জাকিয়ে বসেছে，আমাদের মতন কথায়－কথায় ছুটি চাওয়া ও পাওয়ার স্কেলের ছাত্র－মানসিকত ওখান থেকে অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে।

ছাপাখনার সেই সুইপার নিজের সাধনায় অস্ভবকে সজ্ভব করে এখন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছে，নিজের জন্যে সৃষ্টি করেছে জগৎজোড়া খ্যাতি। সামান্য কয়েক বছুরের পরিশ্রম ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছে।

সম্বিৎ কিন্তু কোনওরকম অভিমান ও অভিযোগ রাথেনি মনে，যদিও অনেকের ধারণা，ফরাসি ছাপাখানার মালিক অকে অত্ত কম পয়সায় শোষণ করেছেন，সম্ধিe বলে，＂গোর্দন সায়েবের কাছে কৃত区 থাকবার যথেষ্ট কারণ আছে। ্রথম ：তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমাকে কাজটি দিয়েছ্নে এমন সময় যখন আমার কাজ ছাড়া চলছিল না। দ্বিতীয় ：মানুষটির কাছ থেকে যথেট্ট ভাল ব্যবহার পেয়েছি। এবং যथাসময়ে তিনি আমার দু－একট্ট ছবি বিক্রি করে বিদেশে

দুটো বাড়ত পয়সা রোজগারের সুবিধে করে দিত্রেছেন। ফরাসি দেশে সুইপারেরও আর্টিস্ট হবার বাধা নেই। তৃতীয় : ওঁর ওখানে লিহোগ্রাফির কাজে হাত পাকাবার সুযোগ পাই। এই অমুল্য অভিষ্জত আমার পরবর্তী প্রফেশনাল জীবনে খুব কাজে লেগেছে।"

কোম্পানির জমাদার হঠাৎ বিরাট সাফল্য অর্জন করে কেষ্টবিষ্ট হলে পুরনো মালিকের মনোভাব কেমন হয় ? জানবার লোভ হলো আমার।

সম্বিৎ বললো, "সम्भর্ক বেশ মখুর আছ్, শ<্করদ।। आমি এখনও যোগাযোগ রাথি, আর উনিও খুব খুশি যে, তাঁর একজন দিনমজুর কর্মাারীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে। তবে সম্পর্কের একটা স্বাভাবিকতা রয়েছে, উনিও গদগদ নন, আমিও ব্যাপারটা ভুলে যাবার জন্যে বাস্ত নই।"

এই জ্যাক গোর্দন সায়েবের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে মন আনচান করছে আমর। বিশেষ অসুবিধা হলো না।

সম্বিতের প্যারিস-সংসারটি ছড়ানো-ছেটানো। এক জায়গায় বিরাট অফিস তিনতলা জুড়ে। আর এক জায়গায় বাসা। ওই রাস্ত্বর সামনেই সে দুটো ্্য্যাট কিনেছে-এখন সেটি বাসযোগ্ করে তোলা হৃত্র্য আর আছে একটি স্মুডিও। এই ফ্র্যাটটি চমeকার। নিজের ব্যবসার চালুলে সম্বিe এখাে চনে আসে
 आঁকে সম্বিৎ-বিশ্পভুবনের সকে ঞুলন তার কোনও যোগস্ত্র থাকে না। ছবি
 হবে। একটট সুবিধে, এই চারটি কেন্দ্রই থুব কাছাকাছি, >8 নম্বর আরোঁদিসমের মধ্যে-প্রয়োজনে পায়ে হাঁটা যয়, প্যারিসের লোকেরা যাকে রসিকতা করে বলে বাস নাম্বার ইলেভেন!"

এই স্টুডওতেই একদিন সকালে জ্যাক গোর্দন সায়েব উপস্থিত হলেন তাঁর পুরন্নে সুইপার কর্মচারীর C্থোজথবর করতে।

না, জ্যাক গোর্দন সংসারयাত্রায় তেমন সফল হতে পারেননি। বরং কিঘুঢা ব্যর্থত এসেছে বে-ছপাাখানার মালিক ছিলেন সেটি চালান্ো সষ্ভব হয়নি। ফলে জ্যাক গোর্দ্ন এখন তাঁর দ্বিতীয় জীবিকাটিকে প্রথম পর্यায়ে নিয়ে এসেছেন। তিনি এখন আর্ট ডিলার বা চিত্র-ব্যবসায়ী।

ফরাসি জাতের সারল্য সম্পর্কে ইংরেজরা যতই তির্যক মন্ত্য করুক, এ্চের মধ্যে এমন কিছ্ম আছে যা সহজেই অন্যকে আপন করে নেয়। সমস্ত দূরত্ধ ঘুচে যায়, यদি-না ফরাসি কাউকে সন্দেহ করে বসে। ফরাসি স্বভাবতই ইংরেজ ও জর্মানকে সন্দোের চোখ দেথে-একজন তার জমি কেড়ে নেয়, আর একজন তার বাবসা কেড়ে নেয়। ৷দুনিয়ার যে-প্রান্ডেই ফরাসি গিয়়েছে সেখানেই ইংরেজ

হাজির হয়েছে বাড়াভতত ছাই দিতে। ফরাসিও তাল বুবে উল্টো আক্রম্ণ চালিল্যেছে। কখনও-কখনও মজার কথা শোনা যায়। যেমন এবার ঙুললাম, "ভারত্বর্ষ থেকে ইংরেজরা ফরাসিকে অন্যায়ভবে সরির্েে দিয়েছে কিস্ুু ইতিহাসে লেখা থাকবে ইংরেজের ইউনিয়ন জ্যাক থেকে ফরাসি পতাকা বেশিদিন উড়়েছে ভারতবর্ষ্ব। ইউনিয়ন জ্যাক নেমেছে ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭, আর চন্দননগরে ফরাসি পতাকা উড়েছে আরও কয়েক বছর। ইংরেজকে পালাতে হয়েছে অবস্থার চাপ পড়ে, ফররাসি ব্যবস্থা করেছে গণভোটের। যখন চন্দননগর ও পগিচেরির লোকেরা ভোটের বাক্সে নিজের ইচ্ছে প্রতিফলিত করেছে তথন ফ্রাসি সেই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছে।

গোর্দন সায়েবটি বেশ ফিটফাট। সাধারণ উচ্চতা। দেখলে বিপাস হয় না,


গোর্দন সায়েব প্রথমে সম্বিতের জাঁকা কয়েকথানা অয়েল ছবি মন দিয়ে দেখলেন। কাছ থেকে দেখলেন, দুর থেকে দেখলেন, কম আলোয় দেখলেন, সুইচ টিপে বেশি আলোয় দেখলেন। আর্ট ডিল্দরের ছবি দেখা অনেকটা আমাদের দেশের পঁচ ছেলের মায়ের মেয়ে দ্পেন্ন মতন। সজ্ভব হলে, ছবির


 অনেকদিনের। সেই জন্যে রাত র্জুরেগে সে কাজ করে যাচ্ছে, এই সব ছবি নিয়ে একবার কলকাতায় যেতে হবে, সষ্ভব হলে বোম্বাই।

গোর্দন সায়েব বললেন, "দেশে যাবার জন্যে যদি মন হ ছ হ করে থাকে তা হলে আলাদা কথা। কিত্তু এই ছবি বেচবার জন্যে সম্বিতের প্যারিস ছড়েবার কোনও প্রয়োজন নেই।"

গোর্দন সায়েব আমকে বনলেন, "ఆনেছি আপনার দেশের শিল্লীরা মাঝেমাঝে এগজিবিশন করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এই প্যারিস শহরে অনেক শিল্পী আছ্ন যাঁরা ওসব হাস্গামায় কখনও যান না, কিস্ঠ তাঁদের ছবি বিক্রির বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না। আর্ট গ্যালারির প্রতিনিধিরা আসেন নিয়মিত, পছন্সসই দাম দিয়ে তাঁরা ঘবি নিয়ে চলে যান।"

গোর্দন সায্যেব আমাদের গাড়ি চড়ালেন। তিনি সবে একটি নতুন গাড়ি কিনেছেন। সেটি খুশি মনে প্রাক্ন সুইপারকে দেথালেন, বে এখন মার্সেডিজ বেঙ্জ চড়ে। দু'জনে মিলে নতুন গাড়িটিকে নববধুর মতন কদর করলো, তারপর
 হলেও চড়ে বেশ সুষ।

গোর্দন সায়েব চমৎকার ড্রাইভ করেন। গাড়ি পশ্চিমের রক্কের মষ্যে প্রবেশ করেছে। মনে হয় যেন হাজার－হাজার বছর ধরে অটোমোবাইলের সহ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ইউরোপের，আমেরিকার। ফরাসি গাড়ির নিন্भেয় যাঁরা সবচেয়ে মুখর তাঁরা প্রায় সবাই ফরাসি। আছ্মনিপীড়নে ফরাসির একমাত্র জুটি হবার ক্ষমতা রাখে বাঙালিরা—তারা নিজেদের মধ্যে আশাপ্রদ কিছুই দেখতে পায় না। আघ্যন্রহে ও আশ্মসমলোচনা যে এক জিনিস নয় এবং একডোজ আख্মবিশ্ধস বুকের মধ্যে না－থাকনে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়া যে কঠিন কাজ তা আমরা কবে বুঝবো গো，কবে？

সরু－সরু রাস্তা দিয়ে প্রচণু বেগে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে। পছন্দসই একটা দোকানের কাছাকাছি এসে গোর্দন সায়েব তাঁর গাড়িটাকে ফুটপাতের ওপর তুলে দিলেন।

না，ওই অবস্থায় গাড়ি ফেলে রেখে যাওয়া যাবে না। কাছেই একটা পার্কিং যক্ত্র রয়েছে। ওনলাম，ইউরোপের মধ্যে প্যারিসের নাগরিকরাই গাড়ি রাখার জন্যে রাস্তা ভাড়া দিতে সবচেয়ে অনাগ্রহ দেথিক্ষে্যে। যত রকমভাবে বাধা দেওয়া সম্তব，তা দিয়েছে। এমনকি জাল মম্দ্রির্য়য়ে মেশিনের বারোটাও
 সুড়সুড়ি দিয়েছে। কিস্তু সময় নিষ্ঠুরভাজ্রেঞ্রের খেলা দেখিয়ে চলেছে। বুর্জোয়া， পাতিবুর্জ্জোয়া，প্রলেতারিয়েত ইত্যদ্রি হ্যাত থেকে বসুষ্ধরা যাদের হাতে চলে যাচ্ছে তাদের আন্তর্জাতিক নাম্স uppi। এই ভাগ্যবান তরুণদলের ফরাসি সংস্করণ হল BCBG যার উচ্চারণ নাকি বেসেবেজে। এই উঠতি আণ্তর্জাতিক তরুণদল পার্কিং লটে দুটো য্রুঁ খরচা করতে মোটেই অরাজ্জি নয়। সুযোগ বুঝে প্যারিসের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনও গেঁড়ে বসছ্নে，যেখানে খুশি ঝটপট ওই यन্ত্র বসাচ্ছে，যদিও একদল তরুণ－তরুণী ওই যষ্ট্রকে কন্木া দেথানোর জন্যে নানা উদ্তাবনী শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন।

আমরা একটি ছোট্ট কফির দোকানের চত্বরে এসে বসলাম। সত্যিকারের সৃর্य পুজারির জাত এই ফরাসি，যদিও আমাদের মত্ন ওঁং জবাকুসুম．．．ইত্যাদি অংভং করে না। হাতের গোড়ায় সুর্य পেলে ফর্রাসি রাজ－ঐশ্বর্য ছেড়ে চলে আসতে রাজি। আমাদের দেশের মতন অতেল সুর্যাল্লোক পেলে ফরাসি বর্তে যেতো এবং ঢার পরিপ্র্ণ ব্যবহারের জ্অন্য নানা উম্ভাবনী শক্কির পরিচয় দিজো। ফরাসির আর এক দুঃখ，বর্ষাকাল বলে খাতায়কলমে কোনও ঋতু নেই। সব ঋতুর মধ্যোই বোধ ইয় বর্ষা একটু গ্গোজ্জা আছে—কিষ্ু ডাকে কোনও রাজত্ব দেওয়া হয়নি। ফলে ফরাসির কাব্যে ও গানে বর্ষার কি গতি হয়েছে কে জানে ？দেশের ভাষা না জ্েেনে 1．ঝানও দেশে আসবার দুর্মতি হলে এই দুর্গতি হয়，কিছ্রতেই জাতের মর্মস্থলে －＂゙か ヨ্রম（২）—৩」

প্রবেশ করা যায় না।
কফির কাপ সামনে রেথে গোর্দ্ন সায়েবের জীবনকাহিনী শোনা গেলো। ৷র পড়াশোনা বেশিদুর নয়, ক্রাস সিক্স পর্यত্ত। তারপর শুরু হয়েছে কর্মজীবন এক অফসেট জাপাথানায়। এখানেই এক দুর্ঘ্ননায় আডুল কেটে যায়, ফুনে অফসেেট প্রেসের সঙ্গে সম্পক ছেদ। ছোটবেনা থেকে ছবিতে আগ্রহ ছিন, তাই কাটা আঙূলের কথা ভেবে লিথোগ্রাফিক প্রেসের দিকে নজর পড়লো। এখানেও প্রথমে অন্য এক মালিকের কর্মারী হিসাবে এবং পরে নিজেই মালিক হিসাবে। লিথোগ্রাফিতে প্যারিসের সুনাম সারা দুনিয়ায়। অরিজিন্যান লিথেখ্রাফিক ছবির দাম দুনিয়ার হাটে বেশ। ১৭৫ কপির বেশি কখনও ছাপা হয় না। অনেক সময় শিল্রী নিজে প্রত্যেকটা ছবি আলাদা-আলাদা সই করে দেন।

গোর্দন সাల্যেবের ছপাখানায় ঢাঁদের ছবির লিথোখ্রাফির তদারকি করতে কারা আসত্ন অনুন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং পিকাসে। আর আসতেন দালি ও জঁ ককতো। পিকাসোর এক একখানা লিথোখাফিক ছবির দাম তখনই ছিল এক লাখ থেকে দেড় লাখ ফঁ। । এঁরা নিজেরা কারچানায় বসে ছাপার তদারকি করতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। একটা ছবির জ(্লে) ট্টাদ্দখানা পর্যন্ত প্নেট তৈরি করতে হতো অতাত্ত বিচক্ষণতার সত্গ।
 ছবির প্রকাশনা। আতেনিয়ো গোর্দূূ্ত ঞ্যাতি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়লো অসলে, এথেন, ক্যালিফোর্নিয়া ৫ টে ঢে। আর একজন বিথ্যাত শিল্পী টোনি आগস্তিনোর সজ্গে গোর্দ্ সায়ের্রের নিবিড় পরিচয় হয় এবং এঁর ছেলে যथাসময়ে গোর্দনের ব্যবসার পার্টনার হন।

গোর্দন সাঁ্যেব ছবির ব্যবসার ভিতরকার খবরাখবর দিলেন। অনেক সময় গ্যালারির মালিক দাম দিয়ে ছবি কিনে নেন এবং পরে বাজার বুঝ্েে নিজের সুবিধ্ধেততন দাম ঠিক করে বিক্রি করেন। মাঝে-মাঝে স্রেফ ছবি রাখা হয় শিপ্পীর অ্যাকাউন্টে-৫ থেকে ৫০ পার্সেট কমিশনে পাওয়া যায় পরিস্থিতি অনুযায়ী। আদ্ট ব্যবসায়ীদের মধ্যে নানা ধরনের স্পেশালাইজেশন আছ্, এক একজন একটট বিষয়ে মাথা ঘামায়। গোর্দন সায়েবের কোম্পানির কাজ-কারবার জীবিত

 হয়েছেন। आর একজন সিক্পী-মন্তর। এঁর ছবির দাম ব্রায়ানের থেকে বেশি সাড়ে তিন লাখের মতন। জলরং ছবির দাম স্বভাবতই কম-ব্রায়ান পাওয়া যায় দেড় লাথে। ওয়াটর ও অয়েন মিলিয়ে মার্সেল মুলি থ্যে কাজ করেন তার দাম এক লাখ। অনেক শিক্পী যত ছবি আাক্লে সব একটা গ্যালারিতে দিয়ে যান। যেমন

জँ ক্রোদ পিকো। এঁর ছবি বিক্রি হয় ২৫০০০ <্রুঁতে।
যখন খারাপ সময় আসে তখন একলা আসে না। গোর্দন সায়েব জানালেন, র্রায়ান যেদিন মারা গেলেন তার পরের দিন দেহরম্শা করনেন টোনি আগস্ডিনো।

গোর্দন সায়েবের দোকানের ছবির খরিদ্দার অনেকেই ফর্রাসি। জাপানিরা ইদানীং লিথোর ভক্ত হয়ে উঠেছে। ভারতীয় শিল্পী কিকোমোতির লিথো এক সময় ভাল বিফ্রি হতো। অন্য ভারতীয় বা বাঙালিদের তেমন বাজার নেই, মনে হলো। মোতির পুরো নাম কাইকোবাদ মোতিওয়ালা। সলিলদার কাছে ওনেছি, স্বধীনততার কিদ্র আগে কিকো লন্ডনে আসেন। ওখান থেকে প্যারিসে-সেখানে বিখ্যাত ভাস্কর জাদ্কিনের সজ্গে পরিচয় হয়। জদ্কিন ওঁর সন্গে আলাপ করিয়ে দেন ইংরেজ এচিং ও এনগ্রেভিং শিল্রী হেইটারের সন্গ। পয়সার অভাবে তিনি হেইটারের স্টুডিতে কয়েক মাসের বেশি কাজ করতে পারেননি। পরে হেইট্টার ఆঁকে মনিটার হিসেবে ফিরিয়ে আনেন। এনগ্গেভি-এর একটা প্পেট থেকে বছ্ রঙের শ্রিন্ট করার পদ্ধতি কিকোর আবিষ্কার বলে শোনা যায়। পরে কিকোর সেস্গে হেইটারের মতবিরোধ ঘটে এবংক্কিকো আলাদা হয়ে গিয়ে নিজের স্টুডিও থোলেন, এ-কথাও ওনেছি সন্থিক্রিin কাছ থেকে।



 খদ্দের প্যারিসের गাঙ্ুলে সমাজের লেখক ও শিল্রীরা। সলিলদা বলেছিলেন, প্রয়োজনে ওখনে «ররও খাওয়া যায়, অন্তত সলিনদা যথন গিক্রেছিলেন তথন জંর হোস্টের পকোটে পয়সা ছিল না, ধরেেই থইয়েছিলেন এবং জা নিয়ে ম্যানেজার বা ওয়েটার মোটেই দুশ্চিন্তাগ্তস্ত হননি। সলিলদার হোস্ট সেদিন শুখ্ ধারে খাওয়াননি, পরিচালিকাদের সঙ্গে ফস্ট্নিস্টি করে, কারও গালটিপে, কাউকে আলিঙন করে, যথ্ᅡেছ্রাবে চুম্বন ছড়িয়েছিলেন।

গোর্দন সায়েব আমাকে জানালেন, ছবির বাজারে তিনি একজন সাধারণ বাবসায়ী, অনেক রুইকাতলা আছ্নে ঢাঁর লাইনে। यেমন এতিয়েল সাসি, ন্যালান্, গিলিয়ে। গোর্দন সায়যব বললেন, "সাড়ে তেরো বছর বয়সে স্কুল থেকে বেরিয়ে ছবির সড্গে জড়িয়ে পড়়ছি। ছবি আঁকতে বে জানি না जা নয়। কিষ্বু আমি ওদিকে মন দিইনি। আর্টিস্টদদর সণ্ে মিশে, ছবি বিক্রি করেই আমার সুখ।"

গ্গোর্দন সায়েব আর এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে বললেন, "একটা ভরসার কথ, সমকালীন শিল্পীদের বাজারদর বেড়েই চলেছে।"

আর একদ্ম ভুল ভাঙলেন গোর্দন সায়়ব। ট্যুরিস্ট্রা তেমন ছবি কেনে না।

কিছ্ম লোক আসেন স্রেফ ছবি কিনতে। তাঁরা সব খবরাখবর রাখেন এবং গোর্দন সায়েবের অফিসে যোগাযোগ করেন ফরাসি স্টাইলের ইমপ্রেসনিস্ট， এষ্সপ্রেসনিস্ট，কিউবিক ও সুররিয়ালিস্ট ছবির জন্যে।

গোর্দন সায়েব জানালেন，ফরাসি দেশে শিল্পীকে কাख্তে যতখানি কুঁড়ে ও গা－এলিয়ে－দেওয়া মনে হয় এঁরা ততখানি নন। বছরে শতখানেক ছবি নামানো প্যারিসের শিল্পীদদর কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। পিকো তো গোর্দন সায়েবকে বছরে অ尺্তত একশখানা ছবি সাপ্পাই করেন।

গোর্দন সায়েব বললেন＂জাপানিরা এথন ছবির বড় থরিদ্দার হয়ে উঠছ্ন， কিষ্নু আমেরিকা এখনও ঘববর সেরা বাজার，বিশেষ করে নিউইয়র্ক। তবে ওখানে নাক－উদ্দ সব শিল্দীরা বেশি দাম পাচ্ছেন। আমেরিকানরা ছবি কেনে থবরের কগজজ্রে প্রচার দেথে，আর রসিক ফরাসি ছবি কেনে আঁকার जুণ দেথে।＂

आমি জনত্ত চাইলাম，ছবির শিল্পীদের সম্পর্কে（ৌজখবর রাখেন কী করে ？
গোর্দন সায়েব বললেন，‘এই বিজনেস অনা দশটl ব্যবসার মতন নয়। শিল্পীরা ভীষণ স্পর্শকাতর। প্রতিদিনই কারুুর না কারুুর সজেসে ডিনারে অথবা ড্রিঙ্েে বসতে



 তবে ফরাসি ঠেকে বুঝেছে，কেক্রু⿰亻⿱丶⿻工二又 দেবে না। দूनিয়ার সব শিল্পীও জেনে গিয়েছে উথ্থান－পত্ন যাই হোক প্যারিসই


জ্যাক গোর্দন অবশেষে ঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন，＂শিল্পীদের গশ্র গরু করনে এখানে সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত কেটে যাবে। আমাকে এখন যেতে হবে এক শিল্পীর কাছে। ওঁকে কিছू আগাম দিয়ে আসার কথা আছে সকান সাড়ে এগারোটার মধ্যে। ভদ্রলোক আমার জন্যে একটা কাফ্তে বসে থাকবেন। সন্সে কয়েকটট ছবিও থাকবে। আমি এবার চলি，না－ইলে ওই লোকটা ভাববে আমার কথার ঠিক নেই। তুমি ফষু লিখখা，ঢুলিতে ও রঙে যতই বেপরোয়াভাব থাক， প্যারিসের শিল্লীরা তাদের আর্চডিলারের সন্গে সম্পর্ক ক্রমশই বিজনেসলাইক হয়ে উঠছ্নে। পনেরো মিনিটের বেশি দেরি করলে আমার বিজনেস হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।＂

জ্যাক গোর্দন ওনলেন না। কাফ্েে বিলটা ওঁর ছাপাখানার ভুতপ্র সুইপারকে দিতে দিলেন না। বিল মুকেতে－মूকোত জ্যাক গোর্দন বললেন，＂এই যে আমার ছপাথানা উঠ্ঠে গিত্রেছে তার জন্যে আমার কোনও দুঃখ নেই। আব্টের

বিজনেসে টাকা আছে, আর বাড়তি আছে गানুমের সল্সে মেলামেশার আনন্দ, শিল্রের সন্গে সারাক্ষণ জড়িয়ে থাকার রোমাঞ্চ। দুনিয়ার অন্য কোনও পেশা তোমাকে এই সুযোগ দেবে না। আমাকে কোটি টাকা দিলেও আমি আর ব্যবসা পাল্টাচ্ছি না।"

কাফে থেকে উঠে পড়ে সম্বিতের পুরনো মনিব মঁশিয়ে জ্যাক গোর্দন এবার তাঁর নতুন কেন্না গাড়িতে স্টৗঁট দিলেন।


জাত শিল্পীকে ফরাসি যে প্রশ্রশ্য দেয় সে তো দুনিয়ার জানা কথা। কিস্তু আর্টিস্টের পরে কে?

এই প্রম্মটা আমার মনে সুড়সুড় করছে। রাজ্নন্বীবিবদকে? মোটেই নয়। যারা

 নেপোলিয়নই হোক আর দ্য গ্যলই
 পারিনি, কিশ্নু ভাবতে অবাক লাগে প্যারিসে নেপোনিয়ন বোনাপাし্রের নামে একটটা রাস্তাও নেই! বিপ্পাস হচ্ছিল না।" প্যারিসের গাইডবুক আনা হলো, ওখানে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সত্তিই অনুপস্থিত, যেমন অনুপস্থিত নতুন ফ্রান্সের জনক দ্য গ্যল, অথবা রাষ্ট্টপতি পম্পিদু।

এই একটা ব্যাপারে ইতিয়ার লোকদের কিছू লেখার আছে। রাষ্ট্রপ্রধানদের নামে রাস্তা করা ফরাসি রুচিতে বাধে, যদিও অন্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নামে রাস্তা করতে ফর্রাসির আপষ্তি নেই-তাই রাস্তা আছে জর্জ ওয়াশিংটন, লিকন, ফাক্লিন, রুজভেন্ট. চার্চিল ও জেনারেল আইজেনহাওয়ারের নাম। আর আছে অভৃতপৃর্ব ইতিহাসচেচ্না-ফর্রাসি দেশের অনেক শহরেই একটট রাস্তার নাম ১১ নভেম্বর ১৯১৮। ঐদিন প্রথম বিষ্যযুদ্ধের অবসান হ৫য়ায় দুনিয়ার অন্য অনেক জাতের সজ্গে ফ্রাসি শ্বস্টির নিপ্ধাস ফেলেছিন।

শিল্পী, সাহিত্যিক, অভিনেতা ও দার্শনিকের নামে রাঙ্ত। করতে প্যারিস অবশ্য সারাদ্ষণ উচিয়ে আছে। ইবসেন থেকে বালজাক পর্यন্ত কেউ বাদ যাননি। লর্ড বায়রনের নামে রাস্ডা আছে অথচ উইলিয়ম শেঙ্গপিয়রকে কোনও এক অజ্ঞাত

কারণে ফরাসি এখনও জাতে তোলেনি।দার্শনিক কার্ল মার্জ-এর নামাক্কিত রাস্ত। রয়েছে, কিদ্তু লেনিন ও স্তািিন দুকেছেন পিছনের দরজ দিয়ে, এঁদের নামে রাস্তা না থাকলেও স্তালিনগ্রাদ ও লেনিনগ্রাদ নামে রাস্তা আছে। ভারতবর্ষের একমাত্র প্রতিনিধি মহাষ্মা গাল্ধী।

পচদদা বললেন, 'মুখুজ্যের মন অতি জটিল! ঢুই রাস্তার তালিকা দেখে একটা জাতের মনোবিশ্লেষণ করছিস! তবে বলে রাখি, এরা রাষ্ট্রপ্রধানদের হাস্যকর ডাকনাম দিয়ে স্বঙ্তি পায়। এক ফরাসি প্রেসিডেন্টের নাম ছিন 'পুপু' या অনেকটা 'দুচ্চাই’-এর মতন! প্রেসিডেন্ট রুজভেন্টকে বলা হতো ‘পুরনো আলু' কেন আমি জানি না। ইতিহাসের আদি যুগ থেকে প্রত্যেক সম্রাট বা রাষ্ট্রপতির অত্তত একজন মৃ্ত্রী ছিলেন যঁঁকে ডাউন করে ফরাসি সুখ পেয়েছে।
"এইনও ফরাभি প্রেসিডেন্টের সমালোচনা না করলে ফরাসির ভাত হজম হয় না । বলা হয়, যাঁরা অনেকেই এক একটি রাজটৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, यার প্রথম অথচ, প্রধান অলিখিত উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠাতাকে যান্েের গদিতে বসানো। ব্যক্তিগত পর্যাশ্যে বলা হয়ে থাকে, পাচটা অন না থাকলে এযুগে ফল্রাসি

 এবং বিশাল সাইজের নাক। দ্য গ্যল ঞ্গি মান প্রেসিডেে্টের নাকের সাইজ স্পেশাল। শিরাক নাম্ এক প্রতিদ্বন্টী গু যথেষ্ট পরিমাণ থাকলেও, বকক্রের সাইজ বড় নয়!

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভক্তসংং্যা যে এখনও অসংথ্য তা ওঁর সমাষ্থিল্ন লে ইনভ্যালিডস-এর সামনে দর্শনার্থীর ভিড় দেখলেই বোঝা যায়। কিষ্ুু ফাজিল ফর্রাসি বলে, ভদ্রলোক ছিলেন আসলে মঙ্ড অভিনেতা, থিফ্যেটারের এক নম্মর লোক হতে পারতেন। এই থিত্রেটারি কায়দায় উনি নিজের মাথায় নিজেই রাজমুকুট চড়িয়ে ছিলেন আর গোটা জতটাকে থেপিয়ে যুদ্ধক্সেত্রে নিয়ে গিয়েছিলেন পৈতৃক প্র্ণণা দেবার জন্য। নির্বাসনে যাবার সময় তিনি প্যারিসের জন্যে রেখে গেলেন বিরাট একটা গেট (আা্চ দ্য ট্রায়াম্প), নিজের সমাধিগৃহ, বিরাট জাতীয় দেনা এবং ভয়াবহ বঙ্ডি (প্যারিসে তখন একটা ঘরে তিরিশজন ফরাসিকে শুতে হতো), আর সমর্থ পুরুষ মানুষের অভাব। বারো বছরে চপ্দিশ হাজার লোককে নিজিয়ন দ্য অনার মেডেল বিলিয়ে তিনি তাতিয়ে গেলেন। মেডেলের বাপারে ফরাসির দুর্বলতা খুবই বেশি।

যারা মাথায় মুকুট পরেছে অথবা গদিতে বসেছে মুকুট ছাড়াই তাদের প্রতি ফরাসিন ঐতিহাসিক অরুচি থাকতে পারে, কিষ্ঠ জেনারেল? না, জেনারেলদের সম্পর্কেও হাজার-হাজার আষাঢ় গা্থ সুথে-মুখে প্রচারিত

রয়েছে। কে কবে গোপনে কী কম্মো করে গিয়েছেন তার ঠিকঠিকানা নেই। যে-সেনাধ্যক্ষকে ফরাসি একদিন হিরো বানিয়েছে, মার্শালের লাঠি হাতে ধরিয়ে মাথায় তুলেছ্, পরে তাকেই ফাঁসিকাঠে তুলেছে। আবার দ্য গ্যলের কথাই ধরুন-জার্মানের হাত থেকে ফরাসিকে বাচাবার জন্যে অমন তেড়েফুঁড়ে লেগেছিলেন ভদ্রল্রোক, কিদ্ট্ ১৯৬৮ সালে ছাত্র আন্দোলনে মুঙ্ছুখানা যায়-যায় অবস্থা। অনেক অভিনয় করে চতুর্ধ রিপাবলিকের অবসান ঘটিয়ে পঞ্চম রিপাবলিকের ঘোষণা করে ভদ্রলোক নিজের অবস্থা কোনওক্রমে সামলাজ্েন।

আরও একটা কুকथা প্যারিসে কান পাতলে শোনা যাবে। এই শতাব্দীর স্মরণীয় ফটোগ্রাফ হলো দ্য গ্যল জার্মানিকে হটিয়ে মার্চ করে আর দ্য ট্রায়াম্পকে পিছনে ফেলে প্যারিস দখল নিচ্ছেন। কিস্ট্ত কিছ্র লোক চুপি-চুপি বলবে, লোককে যা বলা হয় না তা হলো এই স্টাইলের ছবি তোলার আগের দিনই আর এক জেনারেল প্যারিসে পদার্পণ করেছিলেন, তাঁর নাম জেনারেল লে ক্রার্ক, এই কাজটা করে ভদ্রলোক সুবিবেচনার পরিচয় দেনন্মিৎ

তা হলে কি শিল্পী ছাড়া প্যারিস কেবল সুন্দর্凶্র স্গর প্রশ্রয় দেয় ? যাদের নাম
 ना।
 ঠিকমতন না-থাকনে ফরাসি অক্দি কঠঠন সব শব্দ ব্যবহার করতে দ্বিষা করে না। যেমন এই মহিলাকে দেথে জনৈক ফর্রাসির উজ্জি-পাউরুটি কাটার পিড়ি। আমাকে বোঝানো হলো, স্তুন তেমন বিকশিত নয় এমন মহিলা সম্বক্ধে ফরাসিরা ওই শব্দটি প্রায়ই ব্যবशার করেন। আবার বিপুল-জঘনাদরর বলা হয়ে থাকে-লে জাম্ধে অথবা ওয়োরের মাং। বিশাল সাইজের মহিলাদের ডাক্নাম রাখা হয়-জামাকাপড় রাখা আলমারি। দীর্ঘ आকারের মহিনা হলেন ‘ソোট্ী’। মহিলার রুপ চোে না ধরলেই ফরাসি পুরুষ তার নাম দেবে 'কালো পুডিং’ অথবা 'সসেজ'। সুদেহিনী চিক-এর শরীর বর্ণনায় ফরাসি যেসব শপ্দ ব্যাবহার করে ঢা বাংলাভাষায় অচন। বে মেয়ের স্ছ্টলজ্য বলে বদনাম आছে, ফরাসি তার নাম দেয় পাপাশ বা ডোর্যাট।

প্দ্রদা আরও মনে কর্রিয়ে দিল্নেন, সুদ্দরীদের প্রতি ফরাসিদের যদি সতিিই প্রশ্রশ্র থাকরে তা হলে বিপ্ধবের নাম করে অত সুন্দরীর মুeঢাছ্ছদ হত্তা না। গিল্লাটিতেন কয়েক হাজার মেয়েকে চালান করতে ফর্রাসির মনে বিদ্দুমাত্র ন্বিধা शয়नि।

জা হলে আ|্টিস্টেন্ন পর কে রয়েছ্লে ফরাসি হৃদত্যে?

পাচ্দা ভেবেচিন্তে বলনেন, "কথাটা হয়তে ভাল লাগবে না, কিষ্ুু পছদ্দটা আমি ঢোথের সামনে দেথতে পাচ্ছি । ফরাসি যদি সত্যি কাউকে প্রশ্রয় দেয় তার নাম কমেডিয়ান। এই কমেডিয়ান কথাটার বাংলা যদি কৌতুকশিল্লী করি ত৷ হলেও সবটা বোঝানো হলো না। অর্থাৎ নবদ্দীপ হালদার, ভানু ব্যানার্জি, জহর রায়, ঢুলসী চক্রবর্তী যদি কলকাতায় জীবনটা নষ্ট না করে কোনোরকत্ম প্যারিসে হাজির হতেন তা হলে অবশাই ওঁদের নাম্ রাস্তা হয়ে যেতো, জাতীয় হিরোর সম্মান লাভ করতেন প্রত্যেকে। যে-সাহিত্যিক হাসাতে পারে তাকে ফরাসি যত সম্মান করবে দুনিয়ার কেউ ত পারবে না। শিব্রাম চকরবোরতির উচিত ছিল ফরাসি দেশে হাজির হওয়া। শ'দেড়েক লিজিয়ন দ্য অনার পকেটে পুরে, কোটিপতি হয়ে, শতখানেক ভিলা এবং রেসিং কারের মালিক হতে পারতেন তিনি। অথচ এখানে কিছুই পেলেন ন।, সারাজীবন ট্রামে-বাসে ঘুরে মেসবাড়ির একটা ঘরে জীবন কাটতে হলো। जর্থাৎ বাঙালিকে যে হাসাতে চেয়েছে, বাঙালি তাঁকে ঁাদিয়ে ছেড়েছে, আর বাঙালিকে যে ঁাদিয়েছেে বাঙালি সেই লেখক, অভিনেতা ও নেতকে রাজা করেছ্ছে"’

ফরাসি জানে, হাসানো অত সোজা কাজ নয় (\&্大) নাট্যকার মলিয়ারের নামে
 নাটক ও তাঁর রস-রসিকতার কথা যে জূঞŋ না সে আর যাই হোক ফরাসি নয়।

 সুনীতি চাটুজ্যে মশাই প্যারিসে ছুটেছিলেন ওই নাটক দেখতে।

ফরাসি-নিন্দুক এক বন্ধুর সল্গে টেলিযোনে ইংলিশ চ্যানেলের অপর পারে যোগাযোগ করা গেলো। তিনি বললেন, "আকেল শ্যাম, মিস্টর অন বুল ও মঁশিয়ে ডুপ্র মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। আধ্কল শ্যাম অর্থাৎ আমেরিকার মধ্যে একা মফস্ধলি ভাব আছ్, यদিও হাস্যরসিকের গলায় তিনি মালা পরান না। মিস্টার জন বুল, অর্থাৎ ইংরেজ, যতই গোমড়ামুখো হোন তিনি নিজের দুর্বনতা নিয়েও হাসাহাসি করতে পারেন। এই এবাটা তণে ইংরেজের মুখ রক্巾 করেছে বিপ্পসভায়। মঁশিয়ে ডুপঁ, অর্থাৎ ফরাসি পছন্দ করেন ব্যছ, নিজের থরচে হাসাহাসি তাঁর পছন্দ নয়। নিজেকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার সবাইকে যদি তুলোযুন্নো করে দাও ফরা|সি তোমাকে হিরো বানাবে।"

সাগরপারের বষ্ধুটি বাঙালি। জিষ্ভেস করলাম, "আর আমরা?"
এবদুও ইতস্তত না করে তিনি বললেন, "ভজন ও কেত্তনে আমরা দুনিয়ার সেরা। আমরা যা পারি ত হলো চামচাগিরির হাস্যরস। সাধে কি আর গোপালভঁড় আমাদের সর্বোত্র রসিক! এখন ৫ই সাইজের ভাড় বাংলায় তৈরি

হয় না, ছোট-ছোট খুরিই আমাদের জাতীয় সম্পদ!"
পঁচুদা শুনলেন, কিন্ত্র প্রথমে মম্তব্য করলেন না। পরে বললেন, "ভক্তিরসের সঙ্গে হাস্যরস মেশে না, এটাই সোজা কথা। বাঙালি কেবল ভাঁড়কে ভালবাসে এটা বোধহয় একটু অবিচার হর্যে যাচ্ছে।" কী ভেবে পাঁচুদা বললেন, "আর এক ধরনের হাসির খোরাক ছিল, কলকাতার শীতে সার্কাসের তাঁবুতে জোকার। সে কাউকে ব্যঙ্গ না করেই হাসাতে পারতো, যা দেখে ছোটরাও হাসতো।" এরপর পাঁচুদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "এদের কেন নাকচ্যাপ্টা চিনেম্যানের মতন দেখতে হতো বল তো?"

মাথা চুলকোলাম, কিষ্তু সঠিক উত্তর দিতে পারলাম না। প্চুদাও একটু মাथা চুলকে নিলেন, তারপর বললেন, "বাঙালি-স্বভাবের সঙ্গে ওই জোকারের স্বভাবটা মিলতো না বলেই বোধ হয়। চিনেম্যানের মতন সাজগোজ করতে হয় স্রেফ শ্বাস উৎপাদনের জন্যে।"

সম্বিৎ বলেছিল, ফরাসি জীবনে রসিকতার একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কঠিন ব্যবসায়িক পাওনাগগু আলোচনার সময়ে যে্যেকটু হাসাবে তার জিতবার সম্ভাবনা বেশি। ফরাসি বাণিজ্যে, ফরাসি বিজ্ৰভ্র্রেন্ন তাই রমণী শরীর এবং হিউমারের সমান প্রতিপত্তি। যেমন ধরুন, প্প্রুট কেনবার টাকা না নিয়ে স্রেফ শোকেসে জিনিসপত্তর দেখার ইংরিষ্ছিক্রু ‘উইনডো শপিং’, কিন্তু ফরাসি যে শব্দটি ব্যবহার করে তার আক্ষরিক্ক্র

সম্বিৎ আমাকে প্যারিসের ৰ্টైটা দোকান দেথিয়েছিল যেখানে গর্ভবতী মেয়েদের জিনিসপাত্তর বিক্রি হয়, ফরাসি ছাড়া কে এই দোকানের নাম দিতে পারবে ‘বেলুন’? বাতকস্ম এবং বিষ্ঠা ফরাসি কথাবার্তায় নাকি প্রায়ই এসে যায়, যেমন ‘মাই শিট’ কথাটা এক সময় রেলের অ্যাংলো ইগ্ডিয়ান সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। কিত্তু ফরাসি ছাড়া কে এক সুপ্রসিদ্ধ রেস্তোরাঁর নাম দিতে সাহস করবে ‘বাতকম্ম’? এতে ফরাসির ঘেন্না হয় না, মুখের হাসি চেপে সে জিজ্ঞেস করবে, এই নামের উৎপত্তি কেমন করে হলো। মালিক অথবা ম্যানেজার সগ্গে -সঙ্গে ছাপানো লিটারেচার খরিদ্দারের হাতে গঁজে দেবে, অমুক শতাব্দীতে ফরাসি শ্রমিকের খাবারে এমন সব জিনিস থাকতো যে বায়ুর প্রকোপ একটু বেশি হতো। সেই সময় অন্য মিস্ত্রিদের বিরক্তি উৎপাদন না করে শ্রমিক যাতে প্রকৃতির আহ্নান ছোট একটু সাড়া দিয়ে টুক করে ফিরে আসতে পারে তার জন্যে একটা निर्मिষ্ দেওয়াল থাকতো। এই রকম একটি ঐতিহাসিক দেওয়াল নাকি এই ঐতিহাসিক বাড়িতে এখনও সযত্নে রস্মা করা হচ্ছে, সুতরাং...ফরাসি এতেই খুশি, দোকানের রমরমা অব্যাহত।

কাজে-কর্মেও একটু রসিকতা পছন্দ করে ফরাসি। অফিসের কর্তার সঙ্গেও

লিমিটেড ডোজে রসিকতা মাঝে-মধ্যে স্বাগত হয়। কর্ত্ত যদি শোনেন মে তাঁর কোনও স্পেশাল নামকরণ হয়েছে তা হলে মোটেই রাগ করেন না। বড়-বড় ঐতিহাসিক বাড়ির সরকারি নাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সাধারণ ফরাসি তাকে একটট উত্টট ডাক্নামে চিনবে। এরো কোটি টাকা খরচ করে ফরাসি প্রেসিডেন্টের নামে তৈরি হলো জর্জ পস্পিদু সেন্টার। কিস্ট বিদেশি ছাড়া কেউ ওই নাম ব্যবহার করে না, ফরাসির কাছছ ওটা হলো অन্য कী একটা। অর্থাৎ এরো কষ্ট করে কাউকে স্মরণীয় করে ডুলবার চেষ্ঠা ফরাসি রসিকতার চোটে গোম্মায় গেলো।

ফরাসি দেশে याँরা দুর্জ্য় প্রতিপতি, সম্মান ও অর্থের অধিকারী ऊাঁরা হলেন ওখনকার ভানু ব্যানার্জি ও জহর রায়। আগে কলকাতার যে-কোনও গানের ‘ফাশ্নে’ এই হাস্যরসিকদ্দের বিশেষ একটা ভৃমিকা থাকতো, এখন বাঙালি হাস্যরসকে জীবনের সবক্ষেত্রে থেকে বিতাড়িত করেছে। মাঞ্ক, পর্দায়, বইয়ের পাতায় আজ কোথাও হাস্যরসের স্থান নেই। কোনওরকমে সে টিমটিম করে জ্বলছছ খবরের কাগজের পরেট কাদ্দুনে-তাও স্তিত্র ভারত নামক কার্দুন পত্রিকা আมরা কবে ডুলে দিয়েছি, এবং পি-সিঞ্ধিল, চ্জী লাহিড়ীরাও ক্রমম দूর্লड হয়ে উঠছ্ন, यদিও বোম্বাইয়ে आান লশ্মণ এথনও দোর্দওপ্রতপপ রাজ্্ব করছেন।

ফ্রাসি হাসারসিকদের মুকুট্যী आআ্রাট ছিলেন কোলুস। ইনি দেহতাগ করলেও ফরাসিরা সুযোগ প্পোল ভি-সি-আর-এ তার হাস্যরস উপভোগ করেন। অতি সামান্য অবস্থ থেকে কোলুস সাফল্যের শিখরে আরোহণ করেছিলেন লোককে হাসিয়ে। কোনও এক সময়ে তাঁর খাওয়াতে সঙতি ছিল না, তাই সম্পত্তির বিশাল অং্শ লোককে বিনাপয়সায় লাঞ্ খাওয়ানোর জন্যে রেঙে গিয়েছেন্ন। রেস্তোঁাঁ অফ হার্ট না এই ধরনের কী নাম—এই রেস্ডোরাঁর সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

কোনুসের হাস্যরস আমি উপভোগ করেছি-তার মধ্যে কোথাও এক বিশ্পমানবিকত্তার স্পর্শ আছে যা মনকে আচ্চন্ন করে তোলে। একাঁ স্কেচ আমার খুব ভাল লেগেছিল, এক अতি গরিব অথচ আঘ্মসম্মানবোধসম্পম্ন ভদ্রলোক অর্থাजাে রাস্তায় অন্যের গাড়িতে লিফট ভিক্巾 করলেন। গাড়িতে উঠে নিজের প্রেস্ট্জি অক্মুষ রেথে গাড়ির মালিকের কছে সিগারেট ও লাইটর চেয়ে নিলেনন, লাধ্ণ খাওয়াতে বাধ্য করলেন, রাত্রে তারর বাড়িতে থাকার নেমস্ৰন্ন আদায় করলেন এবং উनি ভেখানে যেতে চান সেখানে নামিয়ে দিতে রাজী করালেন গাড়ির মালিককে। এই হাসিতে ব্যঙ্গের জালা নেই তেমন, কোথায় যেন আছে সেই ৬পলদ্ধি যা চার্লি চাপপিন এক সময় সমগ্র মানবসমাজকে উপহার দিয়েছিলেন।

ফরাসি হাস্যরসিকদের নিয়েই মও্ত মজার বই লিখে ফেলা যায়। ভাষাটা জানা থাকনে এঁদের সঙ্গে দেখা করা যেতে। কিষ্তু সেরকম ফরাসি আয়ত্ত করা তো আমার পক্ষে এথনই সম্তব নয়। কোলুস সম্পর্কে কিছ্হ থবরাখবর সংগ্রহ করা গিয়েছে। এই ভদ্রলোক জীবিতকালে তাঁর প্রোগ্রামে রাজনীতিবিদদের টুকরোটুকরো করে ছাড়তেন এবং ভাঁড়ামির শেষ পর্যায়ে নিজেই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়েছিলেন। এমন ঘটনা ফরাসি দেশেই সম্ভব।

কোলুস একবার বলেছিলেন, রাজনীতিবিদদের নিয়ে তিনি হাসাহাসি করতেন না, यদি এঁদের রকমসকম দেখে তাঁর হাসি না আসতো। কোলুস বলতেন, প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করে সরকার দাঁড়িয়ে থাকে, আর প্রতিষ্ঠানের কুশন হলো হিউমার। হাসি না থাকলে জীবন অসহনীয় হয়ে উঠতো। খ্রিকদের স্বর্ণযুগে দার্শনিকরা যে কাজ করতেন এখন সেই দায়িত্ব ফরাসি হাস্যরসিকদের ঘাড়ে চেপেছে।

নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়েও ফরাসি হাস্যরসিকরা হাসাহাসি করেন। যেমন ধরুন, ফরাসি যে জাত হিসেবে কোষ্ঠকাঠির্রু্য ভোগে তা ইউরোপের অনেকেই জানেন। একটি স্কেচে দেখানো ফিनो একটি বিখ্যাত ফরাসি স্বাস্স্যনিবাস, যেখানে কোষ্ঠক্যঠন্যের রুগীব্ুকটু বেশি ভিড় করেন। সেখানে এক ভদ্রলোক আর একজনকে জিজ্ঞেস্দুর্নে, মঁশিয়ে টয়লেটটা কোন্দিকে বলবেন ? লোকটি বললো, आমি জ্রি্দ্রী, आমি মাত্র পনেরো দিন হলো এখানে এসেছি।

যেসব বিখ্যাত হাস্যরসিকের নাম প্যারিসের হাটেমাঠে ঘুরছে এবং যাঁরা চিত্রতারকাদের থেকে বেশি জনপ্রিয়তা উপভোগ করছেন তাঁদের মধ্যে আছেন, গায় লাশ্স, গি বেদোস, ফিলিপ বুভার। ওখানকার, চগ্গী লাহিভ়ীদের মধ্যে আছ্নে ভেলিন্সকি।

বিয়ের সময় বর ও কন্যাপক্মের উভয়েরই যেমন আলাদা নাপিত থাকে, এদেশে প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থীদের সাপ্পেটটারদের মধ্যে থাকেন-একজন হাস্যরসিক। ফলে খেউড় বা কবির লড়াই বেশ জমে ওঠে এবং ভোটপর্বে মানুষ কিছুদ্দিন ধরে বিমল আনন্দ উপভোগ করে।

ফিলিপ বুভারের অবিপ্পাস্য সাফল্যের কথা তাঁর সংখ্যাহীন রোলস, ক্যাডিলাক ইত্যাদির কথা ইউরোপের কারও অজানা নয়। ইনি বইও নিখেছেন অনেক, কিষ্তু হতে কলম ধরেন না, ডিকটটট করেন। সংবাদপত্রেও তাঁর রচন্নার বিপুল চাহিদা। অর্ডার পেলে দশ-পরেরো মিনিট পরেই তিনি টেলিফোনে তাঁর রচনা ডিকটৈটে করে দেন সোজা সংবাদপত্রে অফিসে।

আর কে লস্ষ্মণের কার্টুনে যেমন একজন সাধারণ মানুষ সবসময় উপস্থিত

থাকেন, ফিলিপ বুভারররও তাই। বুভার বলেন, "আমার কথায় ও কাজে মনুষ शাসে, কারণ আমি ওুদের লোক। আমি নিজে একজন সাধারণ মানুষ। আমার বিদ্যে প্রাইমারি স্কুল পর্যস্ত। আমি বেঁটে, দেখতে সুন্দর নইই। আমি বিদেশে যাওয়া পছন্দ করি না। আমার প্রিয় খাবার স্টেক ও চিপস। আমি ফরাসি ছাড়৷ অন্য কোনো ভাষা জানি না, আমি বিদেশিদের তেমন পছন্দ করি না, কিস্তু স্বদেশে আমি মিলিটারির ও চার্চের সারাঙ্ষন সমালোচনা করি। কারুর ওপর আমার বিশাস নেই, শ্রদ্জা নেই। আমি ট্যাক্গো দেওয়া অপছ্দ করি। সত্যি কथা বলতে কি কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর আমার ভরসা নেই।"

এই বুভার অক্কে ফেল করে লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্যা হয়েছিলেন এবং জীবন ওরু করেছিলেন খবরের কাগজের অফিসে চাপরাশি হিসেবে।

বুভারের দুঃঘ, আল্গোন্নতি করার ইচ্ছা ফরাসি দেশে ক্রমশই কম্মে আসছে। কি করে আরও উন্নত করবো এই না ভেবে কি করে নিজের সাফন্য লুকিয়ে রাখl যায় এ-বিষয়ে লোকে বেশি মাথা ঘামচ্ছে।

বুভার মখন টিভি-ঢে কাউকে সাদ্ষৎৎকার নেন্ততখন প্যারিসের লোক সব



 জিতলেন তা ঠিক করার দায়িষৃ িককের।

বুভারের ধারণা, জীবনটা ब্মিটেই মজার নয়। এর থেকে মজা নিংড়ে নিতে হলে দার্শনিকত প্রয়োজন। বুভারের বিপ্পাস, সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও যথেষ্ট রসবোধ আছে। <ুভারের আক্রমণ থেকে কারও রশ্ষা নেই। যাঁদের হামবড়াভাব আছে তাঁদের চটট্য়ে দিত্যে, বিখ্যাত ব্যক্তিদের ধ্রেস্টিজের বেলুন পাংচার করে দিয়ে প্রচণ্ড আন্দ পান এই হাস্যরসিক। বেশির ভাগ লোকের পেটে এক রকম, মুখে আরেক রকম। পাদ্রিদের হিপোক্রিসিকে আক্রমণ করতে দ্বিষা নেই এই ভদ্রলোকের। ডাক্তারদেরও গ্রায়ই এক হাত নেন। সlংবাদিকদের হিপোক্রিট বলেন বুভার। আর সকলের মাধ্যায় রয়েছেন রাজনীতিবিদরা। এঁরা নাকি মিথ্যেবাদীর রাজা!

জর্জ ভেনিন্সকির কার্ֵুন অনেক সময় দু’টি গবেট থাকে। একজন গবেটের রাজা, আর একজন একটু নিরেস। একজন বলছে : রায়ট পুলিশ আর নাৎসি এক জিনিস নয়। পুলিশ নিজেদের কর্ত্ব্য পালন করছে। দ্তিতীয়জন : ভদ্দরলোকদের ট্যাঙ্সোর পয়সায় জেলখানা চালু রয়েছে, হাজতকে হলিডেহোমের মতন চালানোর জন্যে ওঁরা টেক্冂ো দেন কি ? প্রথম জন : জেলে

পাঠানোর ব্যাপারে আদালত মাঝোমাঝে ভুল করেন না? দ্বিতীয় জন : হয়তো করেন। কিষ্তু পথঘাট ক্রিমিন্যাল বোঝাই হয়ে থাকার চেয়ে জেলখানা নিরপরাধ লোকে ভরে থাকা অনেক নিরাপদ।

পাচদার সন্গে আবার পথথ বেরিয়েই ফরাসি রসিকতার নমুনা বে হাতে-হাতে পেয়ে যাবো ত আশা করিনি। আমার লোভ হয়েছিল মেট্রোতে কিমুম্পন প্রথমশ্রেণীতে পরিভ্রমণ করায়। এ আর এমনকি, পাநূদা সন্গে-সন্গে রাজি হয়ে গেলেন। বড়লোকের দেশে এসে একদু বড়লোকির ওপর নজর না রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

याँরা প্যারিস बেট্রোতে প্রথমশ্রেণীর যাত্রী তাঁরা এবদু বিশিষ্টতার জন্যেই বাড়তি খরচ করেন। যাত্রীদের ভাবভभি, বেশবাস, চালচলনে, এবদু বিশিষ্টতা আছে, যদিও কমবয়সী ছেলেমেয়েদের সংথ্যা এই শ্রেণীতে কম। পৃথিবীর সব দেশেই আর্থিক সচ্ছলতা বোধ হয় চপ্রিশোত্র পুরুু ও মহিনাদের কজায়। মাথায় টাক পড়তে ఆরু না করনে পকেটে টাকা আসে না, তেমন, आর মহিলাদের ক্ষেত্রে মেদের ডিপোজিট ও ব্যাক ড্ভিধ্ধেজিট একই সঙ্গে ফিক্প্ড হরে আরষ্ু করে।



 কালো চামড়ার বিদেশিকে এই কামরায় ভ্রমণ করতে দেখচ্তে পাওয়া যায় না।

একটা স্টেশনে গাড়ি থামলো। কেউ নামলেন না। কির্তু নতুন এক যাত্রীকে উ১তে দেখতে পেলাম। यার্রীটি তরুণ-আঠাশ-উনত্রিশের বেশি বয়স হয়ে না। মাথায় দুপি, চোেে কালো চশমা। বলা বাহ্্য, কোট পরা এই ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেক্রারের গলায় টই। কোটের রং একইু ছাই ধরনের, যা দুনিয়ায় অফিসপাড়ায় উঠতি ম্যানেজরদদের মধ্যে জনথ্রিয়।

এই যাত্রী কয়েক সেকেল্ স্তক্ধ হয়ে রইলেন। তারপর নুপি থুলে মাথা নামিয়ে সবাইকে অভিনদ্দন জানালেন।এই স্টাইনে বড়-বড় আর্টিস্টরা স্টেজে উপস্থিত হয়ে শো আরম করেন। লোকটি যে ভিথিরি তা তখনও আমি বুঝ্ৰে পারিনি। মুপি খুনতেই দেখা গেল মাথার সর্বোচ্চ প্রাল্তে ছেট্ট একমু টাকা সাইজের টাক দৃশ্যমা হর়্ে উঠছে।

এই ভিথিরি এবার আসর জমিয়ে তুলনো।টুপিটি পরে নিয়ে, লোকটি অप্রুত এক স্টইললে বলে উঠলো, ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ, তোমরা ফার্স্ট ক্রাসের যাত্রী, আশা করি, সবার পকেটে ফার্ট্ট ক্সাসের টিকিট আছে। সত্যি কথা বলত্তে

কি দু-একজনের মুখ দেঞ্ে নানা সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নয়। কিক্ঠু কার টিকিট আছে, কার নৌই খুঁজে বের করার ছোট কাজ্ে আমি নেই।

ভদ্রতার খাতিরে ধরে নিচ্ছি তোমরা টপ বুর্জোয়া, ফার্স্ট ক্লাসে না চড়লে ইজ্জত থাকে না। এই যে আমি, আমারও একটা মিনিমাম স্টাতার্ড আছে। আমি কখনও ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া কাজ করি না, যাতে তোমাদের মুখ নষ্ট না হয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে বড় লোক যখন ইজ্জত রাখতে চায় তখন সব জায়গায় ইম্জত রাথত্ত চায়। তারা ফার্ট্ট হ্লাসে চড়ে, তদের বউ ফার্স্ট ক্লাস, ছেলে ফার্স্ট ক্লাস, তাদের ভিথিরিও ফাস্ট্ট ক্লাস।

অনেক প্রাক্তন বড়লোককে পাশের বাড়ির লোককে ফুটুনি দেখানোর জন্যে ধার করে হলেও বেশি দামের পৗউজুটি কিনে দেথিয়ে যাবে।

লোকটি এবার এক বয়স্কা মহিলা যান্রীর কাছে এগিশ্রে গেলো। বললো, এই শে সুন্দরী বুড়ি, কোন কোম্পানির টয়লেট পেপার কেনো বাড়ি জন্যে ?

ভদ্রমহিলা রেগে টঙ।इপ করে বসে আছ্নে। ট্রেনের সমস্ত যাত্রী তথন মুখ টিপে হাসছে।

আর একজন লোকের কাছে এগিয়ে গিফ্কে) র্রুই ৯ে মঁশিয়ে। जোমার ফাউন্টেন পেনের খাপটা তো দেখছি দামি ‘‘্টন লেথা আছে। কিস্তু তলাঢ

 প্রেস্ট্জিজ রাখবার জন্যে।

এক কোণ দুই বয়সী মহিলা বসে-বসে গক্ল করছিলেন। ভিখিরিটা বলে উ১লো, "আমি निথে দিতে পারি এরা कী আলোচনা করছে। একজন বনছ్, ছেলে ওকে দেখতে আসে প্রতি শনিবারে, আর একজন মুষ বুজে যাচ্চে। যদিও সে জানে ছেলে কোনও দিনই দেখতে আসে না। নিজের ফার্স্ট ক্লাস ইমেজ রাখার জন্যে ওই সব গল্প করছে। কিস্তু এদের মধ্যে কে বেশি বড়ন্েেক অা বোঝা যাবে আমাকে কীভাবে ট্রিট করহছ তারে ওপর।"

দুই বৃদ্ধা কটমট করে ভিখিরির দিকে তাকালেন।
ভিথিরি বলছে, পরের স্টেনন প্রায় এসে গেলো। যাঁদের ওখাে নামবার কथা তাঁা নামবেন না, দুটেে স্টেশন আরও চলুন, আমার কথাওলো তো শেষ করবো।

য্যা, जাল কথা। বড়লোক ইষ্জত রাখতে চায় তখন সব জায়গায় ইষ্জত রাখতে হয়। ভিথিরিকেও যখন পয়সা দেবে তখন দয়া করে ভেবেচিড্তে দিয়ো। ফাস্ট ক্লাস ভিথিরিকে কয়েন দেওয়া যায় না, তাকে নোট দিতে হয়। যারা কয়েন নেয় সেই সব ভিথিরির পকেট ফুটো হয়ে যায়, ততে প্যাসেঞ্|ারদের ইজ্জত থাকে না।

আমাদের মনে রাথতে হবে, গরিবের ভিখিরি ভিক্ষে করে খাবার কিনবার জন্যে। কিস্তু বড়লোকের ভিখিরি হিসাবে আমার টাকার প্রয়োজন উইক এন্ডে একুদ সমুদ্রের হাওয়া থেতে যাবো বনে। আমি যে গাড়িতে যাবো সেটা হলো জাত্যার। বুঝতেই পারছে, জাত্যার একদু বেশি তেল খায়। আমি ঘণ্টাখানক আজ ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঙ্জারদের জন্যে স্পেয়ার করবো। উইক এম্ড করার টাকা উঠে গেলেই আমি চলে যাবো, বেশি টাকা আমার দরকার নেইই।

ভিখিরি এখন গতি বাড়িয়ে দিয়ে যাা্রীদের ওপর むুঁকে পড়ছে এবং अভিনয়ের ভঙ্গিতে সবার সল্গে কথ্থা বলে যাচ্ছে।
"亦, একট্টা কथা তোমাদের মনে রাখতে হবে। গরিবের ভিখিরি সবার কাছে হাত পাতে, বড়লোকের ভিথিরির ইজ্জত আছে।এই দ্যাথে, আমার গায়ে দুর্গল্ধ নেই, আমাকে দামি পারফিউম মাখতে হয় বড়লোকদের নাকে অস্বঙ্ডি না হয়। বড়লোকদের দামি বাড়ি থাকে, গাড়ি থাকে। দামি চাকর থাকে, দামি মিসট্রেস থাকে। তেমনি প্রয়োজন তাদের হাই স্টাাভ্ডার্ডের ভিখিরি।

एँ। जাল কথা। আর একটা স্টেশন এসে গেল্লের যাঁরা আমাকে কিছू দিতে


 ঠেকবে না।

ঠিক পরের স্টেশন পেরোচের্রের্রিভূত হয়ে লোকরা ওই ভিথিরিকে নোট দিতে আরর্ভ করলো। একটা কয়েন পড়াতে সেট৷ মেঝেতে ফেলে দিলো লোকটা ফরাসি নোট আজকাল বোধ হয় কুড়ি য্রাঁ কম্মে হয় না। অর্থ্গৎ ওই ল্লাকটির নিম্নতম ভিক্ষে সত্তর টাকা।

লোকটা নামবার আগে বললো, "একট৷ ব্যাপার কিষ্তু গ্যারাগ্টি। আমি তোমাদের নিজ্য ভিথিরি, আমকে কথনও লোয়ার ক্লাসে হাত পাততে দেখবে ন।। আমি এখन বিদায় নিচ্ছি। একটাই অনুরোধ, যখন পরের বার দেখা হবে তখন যেন এতো লেকচার দিতে না হয়, দেখা হনেই যেন নোটঔলি সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসে।"

লোকটা অনেক টাকা তো পেলোই এবং যাবার সময় পুরো কমপার্টমেন্টে शাততাनि পড়নো।

পौচূদা বললেন, "এই হলো ফরাসি দেশ। ভিক্ষেকেও আর্টের পর্যার্যে নিয়ে যেতে পারলে এরা তারিফ করবে এবং প্রাণভরে হাততালি দেবে শিল্লীকে। আর য় লোক ফরাসিকে হাসাতে পারে তার সাত খুন মাফ। সে যতই থৌচা দিক, আপমন করুক, ইজ্জেতে হাত দিক, ফরাসি তাকে মাথয় ডুলে রাথবেই।"


পঁচদদা আজ আমাকে নেপোলিয়নেনে সমাধি দেখাতে এনেছেন।
"বিদেশে এলে কয়েকো দ্রষ্ট্য জিনিস দেখতেই হয়। যেমন কলকাতায় নবাগতরা ভিক্ধোরিয়া মেমোরিয়াল, জাদুঘর এবং কালীঘাট দেখে।" কিদ্ঠु আমার ফরাসি-সময় র্যাশন করা। যা অনেক দেশোয়ালিই দেতে লিত্যেছেন তা আবার দেথে আমি শে লেখায় ফয়দা তুলতে পারবো না তা পীদূদার অজ্ঞাত নয়। "তবু নেপোলিয়ন ইজ নেপোলিয়ন এ-কথা তোকে মনে রাখতে হবে, রাজপুরীতে এসে কেউ রাজদর্শন না করে যেতে পারে?"

আমার দুশ্চিন্তার কথ্যা বললাম পাচুদাকে। "গত একশ নব্মুই বছরে স্রেফ নেপোলিয়নের ওপর দু’লাখ বই ফরাসি এবং ইংপিল্তি লেখা হয়েছে। সেখানে আর কেরামতি দেথিয়ে কী লাভ, প্চুদা। यিিট্রিকার করছ্ছি, বাঙালিদের বেশ
 বামনাবতার বলে সম্মান করতেন।"
 কোথায় ‘স’-এর উচ্চারণ আজে’কোথায় নেই, কোথায় চক্দ্রবিন্দু আনতে হবে, কোথায় বিদায় করতে হবে এসব ঠিক করতে গেলে আমার আর প্যারিস দেখা হবে না। আমি ভাষাতত্ধ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কাঙক্দের অরিজিন্যান উচ্চারণে চলে গিয়েছি। ভুল ফ্রাসি উচ্চারণে লজ্জা বাঙালির নয়। লজ্জা আলিয়াসস ख্রাসএর—এজো বছর কলকাতায় আপিস খুলেও ওঁরা বাঙালির মগজ খোলাई করতে পারেননি কেন ? ঠিক झ্যায়, यদ্দিন মিস্টার জন বুল দিপ্িির চেয়ারে মোতায়েন ছিলেন তদ্দিন খাপ থোলা কঠিন ছিল, কিন্তু মंশিয়েমশাই তারপরেও তো অর্ৰশতাব্ধী হতে চললো। আমাদের দুর্বলতা নিয়ে বেশি হাসাহাসি করলে বাঙালি চট্তিতং হয়ে ওঠে একথাও আলিয়াঁস ক্রাঁস-এর কর্তাব্যক্তিদের জেনে রাখা ভাল। এই প্রতিশোধের মেজাজ থাকার ফলে আমরা ইদানীং ইংরেজ্রের ভাষার টৃয়েন্ভ-ও-ক্মক বাজিয়ে দিলাম উচ্চারণে, বানানে ও প্রয়োগে। প্দুদার ফরাসি বব্ধু রসিকতা করেছিলেন, ‘ইংরেজ, ইতালিয়ান ও বেলজিয়ানরা অন্য লেশে ধর্মপ্রচারক পাঠায় প্রডু যিওর নামপ্রচারে, আর ফরাসি পাঠায় মাস্টারমশাই ফর্রাসি ভাষা প্রচারের জন্যে। আমাদের যতোটা বোকা ভাবা হয় আমার ততোটা

আরও এক তর্কের বিষয় তোলা যেতে পারে। এতোকাল ইণ্ডিয়াতে রাজত্ব করেও চন্দননগর যখন ফরাসির কাছে ‘সান্দারনগর’ রয়ে গেলো তখন আমরা কেন লে লা নিয়ে লজ্জা পাবো? সুতরাং, ও লা লা!

নেপোলিয়নের সমাধিস্থল বাড়িটি বেশ জমকালো। শ্শি্রাম চক্রবর্তীর হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন ফরাসি দেশে এলে প্রপ্ন করতে .পারতো, সমস্ত প্যারিস শইরটাই ঢো মিউজিয়ম এবং প্রদর্শনী করে রেখেছে! এখানে শোবার জায়গা কোথায় ?

কথাটা মিথ্যে নয়। আরও একটা প্রপ্ন এই মুহুর্তে আমার মাথায় উঁকি মারছে। ইনভ্যালিড মনে তো পক্গু, যে-রোগী উত্খানশক্তিরহিত। পৃথিবী কাপানো সেনানায়কের স্মৃতিসৌধ কেমন করে পস্গুভবন হতে পারে ? পাচূদার মন্তব্য :
'ফরাসিদের ঐতিহাসিক চেতনা আছে। ধারাবাহিকতাকে ওরা সম্মান করে, ফলে আজ্জ যা অন্ধভবন সময়ের চাপে পড়ে কাল তার নাম দৃষ্টিভবন করতে ফরাসি রাজ্জি নয়। সুতরাং তোকে প্রথমেই মনে রাখতে হবে, এই বাড়িটা নেপোলিয়নের জন্মের আগে থেকেই ছিল। অবশ্বু মিলিটারির হাতেই ছিল,
 সময় শতশশ বেড খালি পড়ে থাকে। যখ্ত্রু বাধবে তখন রোগী গিজগিজ করবে। যুদ্ধ ঘোষণা করে তারপরে তেেু্বিসপাতাল তৈরি করা যায় না। ফরাসি সৈনিকের হাসপাতালই পরে নেপ্রৌিয়ন সৌধে পরিণত করা হয়েছে।"

এই সৌৈชে ঢোকবার জনেছ্ডি゙ইন পড়েছে। গেটের সামনে বহ লোক। আগদ্তকদদের অনেকেই ট্যাবা হয়ে সৌবধর সোনার চুড়ো দেখছে। আমার বা পঁচহদার ওই ব্যাপার নেই। আমরা অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির দেখেছি, যেখানে কয়েকশ কেজি সোনা আছে নিশ্চয়। আমি দিপ্লিতেও বাংলাসায়েবের নামে স্বর্ণমন্দির দেখেছি। সোনা দেখে সোনার বাংলার ছেলেকে ভড়কে দেওয়া যায় না ! কিষ্তু জাপানি, জার্মান, আমেরিকান, এমনকি ইংরেজ ট্যুরিস্টও নেপোলিয়ন মन्भিরে সোনা দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছে। দু'একজন গ়াইড যুটুনি দিচ্ছে, এই সোনার চক্ককক ভাব বজায় রাখতে ফরাসিকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, খরচ করতে হয় বহু লক্ষ ফ্রাঁ। ওসব কথা ওনিয়ো না আমাদের বাছাধন, সোনাপালিস यদি তোমদের গতরে না পোশায় খবর দিও আমাদের বউবাজারের দ্দাকনগুলোতে, ঝটিতি এসে কাজটা করে দিয়ে তোমাদের তাক লাগিয়ে দেবে।

ফরাসি, তুমি আর একটা ভুল করে বসে আছে। তোমার সোনাদানায় আকৃষ্ঠ হয়ে দুনিয়ার লোক এখানে লাইন মারেনি, ঢারা এসেছে তোমাদের সোনার ছেলেটিকে শোওয়া অবস্থায় দেখতে। দুনিয়াটা সোডা ওয়াটারের বোতলের শংव্র ज্রম (२)—०२

মতন নেড়ে দিয়ে চলে গিত্রেছেন কয়েক বছরে। বাহান্ন বছরে মৃত্যু, তার মধ্যে শেষ সাড়ে সাত বছর ইংরেজের জেলখানায় বন্দীজীবন, সেন্ট হেলেনায়। ইংরেজ বীরোচিত কাজ করেনি। আলেকজাগার-পুরুর ঘট্ন থেকে কোনও শিক্ষাই তুমি নাওনি বেনের পো। মানব ইতিহাসের বীরবিক্রমমাণিক্য বর্বর জার্মানের হাত থেকে জান বাঁচাবার জন্যে তোমার আতিথ্য চাইলেন, ঢুমি প্রথমে তাঁকে জাহাজে চড়িয়ে রাজকীয় খাতির করলে, মহাবীর নেপোলিয়ন ভাবলেন, তিনি ইংলণ্ডে চলেছ্নে শেষজীবনটা শাস্তিতে অতিবাহিত করতে, আর ঢুমি ইংরেজ কিনা তোমার বন্দরে জাহাজ ভিড়তে দিলে না, বললে, যাও সেন্ট হেলেনা দ্বীপে। ওখানে তুমি স্টেটে গেস্ট নও—প্রিজনার অফ ওয়ার, যুদ্ধবন্দি।
"খল ইংরেজের কাডকারখানা ভাবা যায় না, পौँহদা। দूনিয়া यাঁকে সম্রাট বলে মেনে নিয়েছে, তাঁকে বন্দীদশায় এক অর্বাটীন নিম্নপদস্থ ইংরেজ কর্মারী সারাক্ষণ জেনারেল হিসেবে ডেকে গেলো ইচ্ছে করে। ভাবা যায় না।"

भौদদদা বললেন, "ઉँর ওপর ইংরেজ চটবে না তো কে চটবে? তুনেছি नেপোলিয়নের রমরমা অবস্থায় বে কঢা ফরাসি জ্সপরা প্যারিসে প্রচঙ সফল
 পরিকম্পনা নিয্রেছিন।"
 টিপু সুলতানের ব্যাপারে তেমন ক্রি র্লাম না। টিপুর ব্যাপারে কলকাতারও যে একটা বিরাট ডূমিকা ছিল ক্রুআমরা কেমন বেমালুম ভুলে বসে আছি।

এতো বড় লাইন প্যারিসে আর বোধ হয় কোথাও দেখা যায় না। পাচদা বললেন, "লোকটার কেরামতি দ্যাখ। ১৮২১ সালে দেহ রেটেছ্নে আর এতোদিন পরে এই ১৯০০-তেও দুনিয়ার লোক গীটের কড়ি খরচ করে দেখতে এসেছে লোকটঁ। সতিই মরেছে কি না ? आর ফরাসিও কেমন ভাঁট দেখাচ্ছে দুনিয়াকে নেপোলিয়নের জন্যে, অথচ মানুষটা আসনে ইতালিয়ান, কোর্সিকার লোক। পরের ছেলেকে নিজের ছেলে বানিঢ়ে নিতে ফরাসির ছুলনা নেই—নেপোলিয়ন থেকে আরশ্ত করে পিকাসো পর্যস্ত অনেক নমুনা হাতের গোড়ায় পেয়ে যাবি।"
"পাঁদদা, আমার কাঙ্গে্দের পাঠক ওসব বিপাস করবে না। ফরাসিত্র বলতে দুনিয়া যা বোঝেে তার শেকড়েই তো রয়েছে নেপোলিয়ন বোনাপাট।"

পাঁদদা উত্তর দিলেন, "ইতিহাসে কত রকমের অঘট্ ঘটে। প্যারিসের যেকোনও স্কুলের ছাত্র বলে দেবে কোর্সিকাত নেপোলিয়ুন প্রথম ইতালিয় ভাষা শ্ধিঘিলেন। ফাল্গের মিলিটারি স্কুলে पুকে তাঁর প্রথম কাজ হলো ফর্রাসি ভাষা আয়ত্ত করা। তা যে-কোনও সিনেমাদর্শক তোকে বলে দেবে। তবু ফরাসি-

ফরাসি করেই লোকটা নির্বাসনে মারা গেলো—ফরাসি সভ্যতার এমনই মায়ামোহ।"

আমাদের লাইন যেরকম লম্বা তাতে ধৈর্বের অভাব থাকলে সম্রাট নেপোলিয়নের সঙ্গে সাক্ষেৎকারের কোনও সস্ভাবনা নেই।

পौ!দদা বললেন, "এক একসময় মনে হয়, শরৎচন্দ্র একবার ফর্রাসি দেশে এলে নেপোলিয়নকে নিয়ে একটা ভাল গब্প উপন্যাস লিথv যেতে পারতেন।"
"এসব कী বলছছন, পঁচাদা? শ শরeচন্দ্র जো যুদ্ধবিधাহের ধারে কাছে যেতেন না, ওই সাবজেক্ট তো টলস্ট্য়র, তিনি তো ওই বিষয়ে ওয়ার আ্যাড পিস নামে এক বিশাল মহাভারত লিখে গিয়েছেল।"

পौচুদা হাসলেন, "আমি একটা নতুন অ্যাঙ্গেলের কথা ভাবছি, যা শরৎবাবু এককথায় ধরে ফেলতেন। মা বাবা ভাইবোনের প্রতি ভালবাসার কথা বলছি। আট ভাইবোনের সংসারে নেপোলিয়ন বোনাপাঁ্ট বেধখহয় মেজদা ছিলেন।দাদা প্রচঔ সফল উকিল ডাক্তার বা গাইয়ে হলে অনেক সময় ভাইবোনের জন্যে সামান্য কিছু করেন এদেশে ; কিন্তু এই মেজদাদ্রিদ্যা ঢাইদের রাজা করে দিলেন। ভাবতে পারা যায়?"

আমি বলनাম, "ঠিক বলেছ্নে, পঁ|চদ্যুমি একসময় ডাচ কোম্পানিতে কাজ করতাম। ওখানে ওনেছি নেপোল্পিক্টিলর ভাইয়ের রাজা হিসাবে খুব সুনাম रয়েছিন, এখनও ওড কিং লুই ব্যু ধরনের কি একটা বনে ডাচরা।"
 বলে একটট কথা আছে আমাদের হাওড়ায়। ছোটভাই অবশাই দাদা নেপোলিয়নকে মান্য কররো। কিষ্ুু ওলন্দাজের রাজা হয়ে সে নিজের প্রজার হয়ে লড়ে গেলো, অবশ্য রণক্ষেত্রে নয় দাদার আলোচনা কক্ষে।
"এই ভাইকেই ভালবেসে ডাচের সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন মেজদা। লুইসের শরীর তেমন ভান ছিল না, দু’টি হাতই কিচ্মা অবশ ছিন, ফলে কব্রিতে রিবন দিয়ে কলম রেঁধে বেচারাকে চিঠি লিখতে হতে। । মেজদা যখন রাজত্ব দিতে চাইছ্নে তখনও ভাইয়ের দ্বিধা। ডাচ আবহাওয়ায় শরীর স্বাস্থ ভান থাকবে তো? মেজদা বকুনি লাগালেন, রাজপুত্র হিসাবে বেঁচে থাকার চেয়ে সিহহাসনে বসে মরাও ভাল।"

भौচৃদা বললেন, "তোদের কোম্পানির ডাচসায়েবরা কেন লুই বোনাপাৰ্টের ডক্ত তা নিশ্চ্য় তারা ফাঁস করেনি। ডাচের কৃপণ স্বভাব লক্ষ্য করে লুই নেপোলিয়ন খুব ভেবেচিস্তে সরকারি টাকা থরচ করতেন। আর মেজদাকে ধরাধরি করে ডাচদের আবশ্যিক সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারটা য্রদ করে দিলেন। লুই নেপোলিয়ন দাদাকে লিখেছিলেন, এরা বেনের জাত,

ব্যবসাবাণিজ্য বোেে। বড় জোর এরা কলকারথানা করতে পারে কিষ্ব এরা ঝত্রিয় হবে কী করে?"

মেজ্া অবশ্য ভাইকে বকুনিও লাগাতেন। লিখলেন, হাবভাব দেথে মনে হচ্ছে ফরাসি ভাইটি আমার চিজের কারবারি ডাচ হয়ে গিয়েছে। ভাইও ছড়াবার পাত্র নয়, দাদাকে নিখলেন, হন্যান্ডের রাজার তাই তো ছওয়া উচিত।

পাঁদা বললেন, "লোকে একাঁ ভাইকে নিয়ে হিমসিম খায়, আর নেপোলিয়ন সাত তাইবোনকে মাথায় করে রেথেছিলেন। এদের সবাই যে মেজদার কথা শুনতো তা নয়। এক একজনকে শাস্তির ভয়ও দেখাতে হয়েছে। কিষ্ঠু মোটের ওপর এমন ভ্রাতৃপ্রেম বাংলা গঞ্রে ছাড়া আর কোথাও দেখা যায়নি গত পচশ বহরে। দাদা জোসেফ ছিলেন উকিন. শেষ পর্যশ্ত হলেন স্পেনের রাজ। দ্বিতীয় ভাই মুসিয়েনকে মেজদা করেছিলেন মৃ্ত্রী। এর জন্যে রাজকন্নাও জোগাড় করছিনেন মেজদা, কিত্ট ছোকরা নিজেই বে-থা করে বসলো। সেজভাই হন্যাণের রাজা নুইর্যের কथা বলেছি। নেপোলিয়নের পতনের পরে ইতালিতে সাহিত্য রচনায় কাট্য়্যে দিয়েছিলেন। রাজেস্মান হারিয়েও কোনও
 পড়েছিলেন। আমেরিকায় পালিয়ে এক প্যাটারসনকে প্রথমে বিয়ে করেহ্লেলেন। ভাইয়ের ডাইভোর্স সহজযম্প ককার জন্যে নেপোলিয়ন রাজকীয় অর্ডার ছেড়েছিলেন। তারপর বিফ্রে ঙ্h লেন এক রাজকন্যের সন্গ। ভাইকে
 আযুদে মানুষ এই ডাইটি বেপরোয়া খরচ করতে এজ্সপার্ট। ভাই কী করে আয় অনুযায়ী ব্য় করতে শেথে এবং কেন ধার করা অন্যায় সে-সম্মন্ধে রণc্সেত্রেও नেপোলিয়ন বসেও লম্বা-লম্বা চিঠি निথত্ন। তিনটি বোনও খুব আদরিনী-পলিন, এলিজা ও ক্যারোলিন। ক্যারোনিনকে নেপোলিয়ন বানিয়েছিলেন নেপলসের রানি। এলিজ হয়েছিলেন গ্রায় ডাচেস অख টাসকানি।"

পাচুদার সোজা কथা, "নেপোলিয়নের যুদ্ধের হিসাব করতে গেলে আমার মাথা ఆলিয়ে যায়, आমি নেপোলিয়নের ভাইবোনের এবং মায়ের ব্যাপারটা স্টাডি করি এবং দুঃখ পাই এতো লোক ফ্রাসি দেশ বেড়িয়ে গেলো, শরৎ চাট্যে্যে একবার এলেন না কেন?"
"শরৎবাবু এলেও তো হাওড়া-শিবপুর থেকেই আসতেন, পা|চদা। হাওড়াশিবপুর থেকেই তাঁর অনুগত ভক্ত এসেছে, তকে কিছ্ম ভপাদান জুগি<্যে দেন।"

পौাহদা বললেন, "নেপোলিয়নকে ঠিকমতন বুঝতে গেলে ইংরেজের ওপর এবদু বিরক্তি থাকা দরকার।"
＂পাঁদদা，ওই যে ইংলিশ জিনিস বর্জনের চেষ্টা করেছিলেন নেপোলিয়ন ওইটাই কি একশ বছর পর বছভঙ্গের সময় বিলিতি বর্জন ও স্বদেশি আন্দোলন रয়ে দাঁড়ালে।＂

খুব প্রশংসা করলেন পौদুদা। কে বলে অনেকদিন শিবপুরের উনুনের ধেঁয়া থেলে বুদ্ধি কমে যায়？

ডুই তো জানিস। অনেকের ধারণা ওই মে ইউরোপের অনেক দেশকে ইংলতের জিনিস কিন্নত দিলেন না ওইটাই নেপোলিয়নের কান হলো। কয়েকশো বহরের পরীক্ষানিরীক্শা থেকে পৃথিবীর নেতারা এথন বুঝেছেনে—心োের বাপারে সাধারণ মানুষের কোনও আদর্শবাদ নেই—यা তাদের প্রাণ চাইছে তা কিননত যে বাধা দেবে তার পতন অনিবার্य। পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধ তাই এখন পণ্যযুদ্ধে রুপান্তরিত হচ্ছে－স্থত্রিয়ের কাঙকারথানায় তিতিবিরক্ত হয়ে যুদ্ধের দায়দায়িত্বও এখন বৈশ্যকে দিতে চাইছে দুনিয়ার সব দেশ।＂

এ যুদ্ধও ভীষণ যুদ্ধ，সমষ্ত দেশ যদি বৈশ্যের প্শিঘ্ঘেে না থাকে তা হলে সে－


পচদদা এবার মজার খবর দিলেন।ইংল্জg জিনিস অন্য দেশে বিক্রি বচ্ধের ফরমান জারি করলেও নেপোলিয়ন（仓）কুহ দিয়ে প্রতিদিন সকালে দাড়ি কামাতেন সেটি ছিল ব্রিতিশ। আসিসিলিলাম，＂আমাের দেশের অনেক কট্টর স্বদেশিও নিজ্রের হাত সুরো ব্রা করে খাদি পরলেও স্বদেশি শেভিং ব্রেড ব্যবহার করতে ব；্্ব হয়েছিলেন।＂

আমাদের সামনে দর্শনার্থীর লাইন এঁকেবেঁকে গিয়েছে। মনে হচ্চে অ্যাদ্লিল পরেও দুনিয়ার লে।：কর নেপোলিয়ন সম্পর্কে কৌতৃহল কমা তো দুরের কथা বেড়েই চনেছে।

आমি ভাবছি কলকাতার কথা। ख্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবার পর থেকেই গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের পাশে ওয়াটাল্লু স্ট্রিটে যাতায়াত করহি। ওখােে ফরাসিভাষী এক বিদেশি ভদ্রলোক থাকতেন । ওয়াটার্লু যে বিলেতে নয় ত। আমার অনেকদিন ঘেয়াল হয়নি। আমার এক বদ্ধুর ধারণা ছিল，বৃষ্টির সময় ওই গলিতে জল জমে বলেই নাম ওয়াটার্লু। आর ছিলেন টের্मা। বলতেন，＂ब্রিটেনেকে পৌদিয়ে তুলোধোনা করেছে বে সে নিশ্চয় মহাবীর।＂আমাদের লালুদা ছিলেন ইংরেজ ভক্ত，ওঁর মাতুকুলে কে একজন রায়সায়ের খেতাব পেয়েছিলেন। লালুদা বनতেন，‘ইংরেজকে প্রথম গাঁটা অনেকেই দিয়েছে，কিষ্ঠু সামাল দিতে পারেনি কেউ। নেপোলিয়ানকে দ্যাখ，হিটলারকে দ্যাv। মা ভবানী নিজেই বে ইংলভেশ্পরী এমন গুজব ইংরেজ রাজঢ্বের শেষ পর্यায়েও কলকাতায় রীতিমত

চালু ছিল।"
আমাদের সামনে একদল বয়সিনী মার্কিনী মহিলা গাইডসহ এসে দঁঁড়িয়েছেন आমরা পয়সা না দিয়েও ওঁদের ইংরেজি কথা কিছ্হ তুে নিলুম। গাইড বলছে, সম্রাট নেপোলিয়ন্রের খুব ভাল ধারণা ছিল মার্কিন দেশ সম্বক্ধে। খুব ইচ্ছে ছিল ওয়াটার্লু যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পরে জীবনটা ওখানে গিয়ে নতূনভাবে ওরু করবেন। কিশ্তু পাকে চক্রে তা হলো না, यদিও ওঁর ডাইয়ের বংশধররা পরে ওখানে বসবাস ওরু করেন, ওঁদের মধ্যে এক-আধজন কেষ্ষববিষ্ট্রও হয়েছিলেন।

থুব খুশি হলেন মার্কিনি বৃদ্ধারা, নেপোলিয়ন্নের মত মহাবীরকে নিজের দেশে আশ্রয় দিতে ওঁদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, ఆধু প্রপ্প খরচের টাকাটা আসতো কোথা থেকে? গাইডটিও সুরসিকা। সে বনলো, "মহাশয়রা ভুন্লে যাবেন না, প্রুর লেখালিখি করেছেন নেপোলিয়ন ত̛ंর নির্বাসিত জীবনে। সে সব যদি आমেরিকায় বসে লিখতেন তাহলে তাঁর অর্থ্রে অভাব হতো না।"
"नেপোলিয়ন আশা করি ইংরিজি জানতেন," এক মহিনা ছন্দে|পঢ্ন ঘটালেন। সুন্দরী গাইডটি বোধ্য় বিশ্ষবিদ্যালয়ের মাত্রী। সে বললো, "দুঃখের বিষয় ওখানে একই গোলমাল ছিল। ছাত্রজীবত্ত নেপোলিয়ন একবার ট্রাই

 তেমন জমেনি।" ওঁর একখানা ইংবরু চিঠি যা পাওয়া যায় তা পাতে দেবার
 ায়েজের কাছে বিনা শর্তে পরাজিয় স্বীকার করেছিলেন।

এই মার্কিন দ্যুরিস্ট দল নাইনে দাঁড়াচ্ছেন না। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে পাচদাকে লাইনে রেথে আমি ওঁদের সস নিলাম।

গাইড বনরে, "এই হোটেল রয়ান ইনভ্যানিড চতুর্দশ লুইয়ের সময়কার এক অনব্দ্য শিল্ল-নিদর্শন। হাসপাতাল ছাড়াও এথানে দুটো ঢার্ট আছে। ওই ঢার্চের গম্থুজ তৈরি করতে তিরিশ বছর সময় লেগেছিল-৭র্মীয় আটের অন্যতম ‘্রেষ্ঠ ফ্রাসি নিদর্শন এই বাড়িট।।"

১৪ই জুনাই ১৭৮৯ ফরাসি বিপ্নবের প্রধান কেন্দ্র এইটই হওয়ার কথ্থা ছিন। হাজার-হাজার জুধার্ঠ শ্রমিক প্রথমে এখানেই হাজির হয়েছিন এবং নুঠ করেছিল অস্ত্গাগার। তিরিশ হাজার রাইফেল্ নিজেদের আয়ত্তে এনেও জনতার মন খারাপ হত্যে গেলো। ফরাসি সম্রাটের কর্মচারীরা বুদ্ধি করে অস্ত্র এক জায়ায় এবং গোলাবারুদ আর এক জায়গায় রেখেছিন। খবর পাওয়া গেলো, প্রুর গোলাবারুদ স্টক করা আছে বাস্তিল দুর্গে। তাই উন্মত্ত জনতা তখন অ্ট্ন বাস্তিলের দিকে, ফরাসি বিপ্পবের বিস্ফোরণ ঘটলো ওইখানেই।

তারপর দুশো বছর কেটে গিয়েছে, কিন্তু পৃথিবীর মানুম্রে কৌতুহলের অবসান হয়নি। আমেরিকান বৃদ্ধারা ছাত্রীসুলভ বিশ্ময়ে গাইডের সমষ্ত কথা হজম করজ্নে, কেউ-কেউ আবার সিগারেট বাক্গের মতন একটি টেপরেকর্ডারে ज লিপিবদ্ধ করছেন। কেউ-কেউ আরও এগিয়ে ছোট ভিডিও ক্যামেরায় সমস্ত অডিজ্ঞতা চিরকালের জন্যে সঞ্চয়া করে নিচ্ছেন।

একজন জিজ্ঞেস করনেন, "নেপোলিয়ন কতওুলো যুদ্ধে জয়ী হর্যেছ্নে ?" চৌকস গাইড উত্তর দিলো, "মহাশয়া, অন্তত চপ্সিশটা রোমা্চকর যুদ্ধে শত্র তাঁর কাছে শোচ্নীয় পরাজয় স্বীকার করেছে।" এক মহিলা বননেন, "পুওর নেপোলিয়ন। সব ভাল যার শেব ভাল এই কথাটা তাঁর জানা ছিল না। ওয়াটাল্লুই সব কৃতিত্ব মুচে দিলো।"

গাউড বললো, "আপনারা তো জানেন, ওয়াটার্লুর যুদ্ধে পরাজিত হবার কয়েক দিন পরে সশ্রাট নেপোলিয়ন ইররেজ জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে ধরা দিলেন। সাড়় সাত বছর নির্বাসিত জীবন যাপন করে শেষ পর্যত্ত সেণ্ট হেলেনায় শেষ নিপ্গাস ত্যাগ করলেন।"
 গাইড উত্তর দিলো, "আপনারা বই পড়ে নিক্রির্র সিদ্ধান্ডে আসবেন। সশ্রাটের




সেন্ট হেলেনা দ্মীপেই তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়। তারপর বহ বছর পরে ১৫ ডিসেম্বর ১৮৪০ সালে সম্রাট লুই ফিলিপের চেষ্টায় মৃত নেপোলিয়ন দেশে ফিরলেন। তাँর বড় সাধ ছিল শ্যেন নদীর তীরে তাঁকে সমাহিত করা হবে।

আমার মনে হলো কোর্সিকার ছেলের রক্তে প্যারিসের হাওয়া ভালভাবেই প্রবেশ করেছিল। প্যারিসের লোকদের তিনি বেশ অপছন্দ করতেন। কিষ্বু প্যারিসকে ভালবেসে ফেলেছিলেন নেপোলিয়ন। এ-বিষয়ে অনেকেই তার পদানুসারী। কলকাতার দুঁ্ট্র লোকদের ওপর তিতিবিরক্ত হয়েও অনেকে কলকাতা শহরকে না ভালবেসে থাকতে পারেন না।

গাইড বললো, "আা্ড দ্য ট্রায়াম্প পেরিয়ে, আলিসি প্রাসাদ অতিক্রমম করে সম্রাটের দেহাবশেষ এই সৌ九ে আনা হলো। একটি বেদি তৈরি করার দায়িষ্ব দেওয়া হয়েছিল ভাইকন্টি নামে স্থপতিকে। পরে তিনিই সম্রাটের মনুমেন্ট তৈরি করলেন কুড়ি বছর ধরে। লাল ও সবুজের অসামান্য সমরোহ, আপনাদের ভাল লাগবে।"

কিত্ট আমেরিকান ট্যুরিস্ট বাহিনীর বৃদ্ধারা ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। লাইনের

ব্যহ ভেদ করে সশ্রাটের কাছাকাছি পৌঁছতে সময় লাগবে। তাঁরা তাঁদের পরবর্তী ‘স্কেডিউল’ নাড়াচাড়া করতে রাজি নন। একজন মহিলা বলে গেলেন, "বাইরে থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলেন, সজ্রাটকে আমরা বইয়ের ভিতর দিয়ে চিনে নেবো।"

পাচ্দা আমাকে লাইনে আবার জায়গা করে দিলেন, তারপর বললেন, "ঠিক মতন নেপোলিয়নককে চিনতে গেলে আষডজন ভাষায় দূ'ল্লাখ বই হজম করতে হবে। দিনে পাচথানা বই পড়লেও কল্যেকশ বছর বাঁচতে হবে এবং তদ্দিনে আরও কত বই বেরিয়ে যাবে কেউ জানে না।"

পামদার ধারণা : নেপোলিয়ন জিতলে ভারতবর্ষ্বে ইতিহাস অন্যরকম হয়ে ভেতো। ইভ্যিয়া সম্বক্রে ভদ্রলোকের থুব আध্রহ ছিল। কারণ, নির্বাসিত জীবনেও তিনি ডবিষ্যদ্বাণী করজেন : ইংরেজের সাম্রাজ্য শেষ পর্যত্ত টিকবে না, ভারতবব্ষ স্বাধীন হবেই। নির্বাসনকালে একবার এক পার্সি চাকর নেবার চেষ্টা করেছিহেন নেপোলিয়ন, ইংরেজ সে-ব্যাপারেও জল ঘোল করার জন্যে পার্শিকে অ্যারেস্ট করে তাকে বরথাঙ্ত করেছিল।

সেট্ট হেলেনার গভর্নর লোকটি মোটেই স্ৰুক্বির ছিল না।

 সিরাজদৌম্মা সরনি বসিয়ে দিয়েছে নেই।

आমি বললাম, "প|চদদা, বাঙালি কিস্তু মনে মনে নেপোলিয়নকে চিরদিন তারিফ করেছে। যাত্রায় নেপোলিয়নের বেশে অভিনেতা শাস্তিগোলাপ হাজির হলেই প্রচ হাততানি পড়তো। आমাদর বাদলকাকুও ছিলেন প্রচ নেপোলিয়ন ডক্ত। ইংরেজের অফ্সিসে টাইপিস্টের চাকরি করলেও ওঁর ঘরে नেপোলিয়নের ইংরিজি জীবনী ছিল, आর ছিল ఙ্রেমে বাধধানো নেপোলিয়নের ছবি। একসময়ে মহাা্মা গাা্ধী, সি আর দাশ ও সুভাষ বোসের ছবির সন্গে এই ছবিও হাওড়ার দোকানে «্যেম করা অবস্থায় অতেল বিক্রি হতো।"

পঁচদদা বললেন, "ওই যে শাভ্তিগোপালের যাত্রার কথা বললি, নেপোলিয়ন বেঁচে থাকলে উনি নির্ঘাত श্রদুর আদর আপ্যায়ন পেজ্নে। অত বড় সেনানায়ক, জীবনের বেশির ভাগ সময় রণক্ষেত্রে কেটেছে কিত্তু ঘখন প্যারিসে थাকতেন তখন থিচ্রেটার, সগীত, চিত্রকনা, সাহিত্যের মধ্যে ডুবে যেতেন। বছরে গোটা কুড়ি অপেরা তিনি দেখবেনই। নেপোলিয়ন বলডেন্ন, ফর্রাসি দেশের আষ্মা হলো প্যারিস, আর প্যারিসের আथ্যা হলো অপেরা। রাজকীয় ফতোয়া জারি করেছিলেন, বছরে অন্তত আট্ট নতুন অপেরা প্রোডাকশন করতেই হবে।

মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন গাইয়ে ও অভিনেতাদ্রর। আর রোজগার বাড়াবার জন্যে চমeকার একটা নির্দেশ দিয়েছিলেন। সরকারি কর্তাব্যক্তিরা চিরকাল ফুকোটে অভিনয় দেখেছেন নেপোলিয়ন এই ফ্যি পাশ বব্ধ করে দিলেন। বनলেন, पूমি যেই হও বঙ্সের জন্যে ভাড়া দিতে হবে। ఆঁর নিজের বজ্সের জন্যেও বাৎসরিক কুড়ি হাজার ওঁ ভাড়া দেওয়া আরমষ্ভ করলেন।"

অভিন্নেত ও গাইয়েরের ব্যজ্গিগত সুঅ-দूঃথথর সন্গে নেপোলিয়ন জড়িয়ে থাকত্তে। কে কি বিপদ্দ পড়েছে জেনে তাকে উদ্ধার করতেন। নেপোলিয়ন আর একটি হ্কুম দিলেন কমবয়সী ছেলেদের গলার স্বর অক্কুম রাখার জন্য অন্ট্রোপচারে তদের নপুংসক করা হতো-এদের বলা হতো ক্যাসট্রাটো। নেপোলিয়নের আদেশে এই জঘন্য ব্যবস্থা ফাল্ে বন্ধ হলো। নেপোলিয়ন যাঁর গানের প্রচ ভক্ত ছিলেন তাঁর নাম গিরোনাম্মে ক্রেসেন্টি। একবার গান শুনে মুক্ধ হয়ে নেপোলিয়ন তাঁর লোহার মুকুট এই শি্্ধীর মাথয় পরিয়ে দিলেন। সেনাপতি মহনে চাপা অশাভ্তি ওরু হলো, কারণ এই দুর্লভ সম্মান যুদ্ধল্মেত্রে শৌর্থ্যের জন্য ছাড়া আর কাউকে দেওয়া হয়নি। স্ব্রিরালামো তখন দুףথে বলে
 দিলেন, তিনি একজন ক্যাসট্রাটো।

বিয়োগাত্ত নাটকেরও মস্ত ভক্ত ছিল্gেপ্পেনেপোলিয়ন। অনেক থির্যেটারের দৃশ্য তাঁর মুথস্থ ছিল। একটা নাটক দের্য়্যuম মুক হয়েছিলেন শে সেটা বারাবার
 रিসাব করে দেথিয়েছ্নে মে নেেোলিয়ন ওই অতি অক্প সময়ের মধ্যে অন্তত ১৭৭টা ট্রাজ্রেি দেখেছিলেন।
 আজও ফক্রাসিকে বিস্মিত করে। যেমন ধরো, রণেক্ষেত্র থেকে প্রচণ যুদ্ধের মধ্যেও তিনি লিशিত নির্দেশ পাঠাচ্ছেন, ওনनাম প্যারিসের লুভ্র মিউজিয়ম দর্শকদের জন্যে খুলতে সেদিন দেরি হয়েছে, এবং জনসাধারণের কষ্ট হয়েছে। মিউজিয়মের কিউরেটরকে বলো এরকম গাফিন্তি যেন আর না হয়। ব্যাপারটা ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়।"

পौচুদা বললেন, "সাহিত্য সম্বट্ধে কিছू বলছি না বলে ডুই যেন ভেবে বসিস না ও-ব্যাপারে নেপোলিয়নের আগ্রহ ছিল না। একটা মোদ্যম খবর তোকে শোনাবো, তোরা মনে সুখ পাবি।" এই বলে পামদা একদু সাসপেস সৃষ্টির জন্যে সময় নিলেন। একটা ছোট্ট কৌটো পকেট থেকে বের করে মুセে লবস পুরলেন। আমাকেও দিলেন মুথে পুরবার জন্যে।

পাঁূদা এবার বোমা ফাটালেন, " নেপোলিয়ন তো তোদর লাইনেরই লোক,

সাহিত্যিক হবার বাসনা ছ্নি।＂
＂পौদুদা，গল্পলেখকরা চিরকলই একটু ভীরু হয়，একমান্র নজরুল ছাড়া কেউ মিলিটারি ইউনিফর্ম তো দূরের কথা পুলিশের নুপিও মাথায় দেয়নি। বাঙালিরা অ। জান，ঢাই বীররস आমাদের কছে প্রত্যাশা করে না। যারা অতিমাত্রায় সং＜েদনশীল হয় তাদের ওই যুদ্ধযুদ্ধ ধাতে সয় না，দুনিয়া তা আনে।＂

পঁচদদা আমাকে ফ্যু্যাট করে দিলেন।＂নেেপোলিয়ন নাকি গল্প লিট্ছেছ্ন। ভীষণ প্রেমে পড়ে গিয়ে প্রেমের নায়িকাকে গল্লের নায়িকা করে তুনলেন নেপোলিয়ন। এই গक্রের পালুল⿵冂人िর একটা অশশ অনেক দিন আগে ঐতিহাসিক্দর হঙ্তগত হয়েছিল，কিস্টু বাকিটা না পাওয়ায় লোকে আশা ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর অতি সম্দ্রতি হে－চৈ কাত—মিস্টার নিগেল স্যামুয়েল নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক খোদ নেপোলিয়নের হস্তুলিপিতে ক্রিসোঁ এট ইউজেনি গল্পের হারিয়ে যাওয়া অংশ পণিতদের দেথিয়েছ্নে। এই গল্পের অন্য অশ্শ ফরাসি দেশে নেই，আছে পপাল্যাণের ওয়ারশ লাইব্রেরিতে।＂
 থেকেই বই পাগল ছিলেন। রণক্ষেত্রেও অবসরকক্ব） বিশেষ করে উপন্যাস ও ইতিহাসের বই। যদ্লে স্সেন্ট হেলেনায় নির্বাসনে গেলেন

 দেয়নি।

ঊनবিশ্শ শতাব্দীর মাঝার্মাবি একখানা ফল়াসি উপনাস বাঙালিকে মাতিয়েছিন। এই প্রেমের উপন্যাসের আপ্রহী পাঠকদের মধ্যে ছিলেন তরুন রবীল্দ্রনাথ। বইটির নাম পল ও বর্জিনিয়া। হঠাং এই ফরাসি বইয়ের কলকাতায় অভূতপুর্ব জনপ্রিয়তার কারণ আমার অজ্ঞাত ছিল，কিস্তু প্যারিসের লাইনে দাঁড়িয়ে আমার জ্ঞানচদ্মু উন্মীলিত হলো। এই নির্মল ও মধুর প্রেমের কাহিনী নির্বাসিত সম্রাটের মনোহরণ করেছিল। মরিশাস দ্বীপের পটভূমিতে পন ও বর্জিনিয়ার নিষ্কল প্রেমের কাহিনী পড়ত্ত পড়তে নেপোলিয়ন অসীম আনন্দ উপভোগ করতেন। নিঃসন্দেহে নির্বাসনজীবনে তাঁর প্রিয়ত্ম বই পল ও বर्জिनिয়।।

সম্রাটের নির্বাসনজীবনের দিনপজ্জি নিশ্চয় এই সময় বাঙালিকেও আকৃষ্ঠ করেছিল，ইংরেজের সুপরিকब্পিত চরিত্রহনন প্রচেট্টা সচ্ধেত।

এই ইংরেজই দীর্घদিন ধরে নেপোলিয়নকে সমকামী বনে ওুজব ছড়িয়েছিল। ব্যাপারটা যে মিথ্যা তা যथাসময়ে প্রমাণিত হয়েছে। नেপোলিয়নের জীবনের দুই নারী সম্বক্ধে আমরা জেনেছি ইস্কুলের পাঠ্যপপুস্তক থেকে। প্রথম জন প্রাক্তুন

বিধ্বা জোসেফিন্ন, যিনি নিজেও ফরাসি বিপ্লবের সময় অনেক দিন কারাগারে ছিলেন, দ্বিতীয় জন অবশ্যই রাজকুমারী। সাফল্যের শিধরে আরোহণে করে, বংশধরের আ小ঙ়্ক্ষায় জোসেফিনকে পরিত্যগ করে রাজকুমারী মারি লুইজকে নেপোলিয়ন বিবাহ করলেন। বিবাহের এক বছরের মধ্যেই তিনি নেপোলিয়নকে পুত্র ঊপহার দিলেন। এখানে চানু গন্প, প্রসবকক্ষে নিয়ে যাবার সময় চিকিৎসকরা যখন জানতে চাইলেন, বিপদ উপস্থিত হলে তাঁরা জননী অথবা সঙ্ডান কার জীবন রক্ষার চেষ্টা করবেন, তখন নেপোলিয়ন নির্দেশ দিলেন তাঁর নবপরিনীज শ্ত্রীর প্গাণ রক্ষা করতে হবে। এই খবর ওুন পরে মারি লুইজ অত্তত্ত মুঞ্ধ হয়েছিলেন। শোনা যায় এই তরুনী সজ্রা্টী মোমবাতি না জ্বেলে ঘুম্মেতে পারত্নে না, অঞ্ধকারকে ভীষণ তয় ছিল তাঁর। আর নেপোলিয়ন ঘুট্যুটে অন্ধকার না হলে ঘুম্মেতে পারতেন না। ফলে দু'জনে আলাদা ঘরে ওত্তে। নির্বাসনের সময়েও নেপোলিয়নেে সন্গে ছিল সাতখানা ছবি-দুটো মারি লুইজের ও পাচখানা ছেলের।

বড়-বড় সং্গামের সময়েও ছৌ-ছোট বাপাক্রেমাথা ঘামানোর সময় বের
 বিস্তারিত প্রস্তাব রচনা করে প্যারিসে পাঠিব্ঠে ৃিলেন। প্যারিসের রাঙ্তায় বাড়ির নম্বর কীডবে হবে সে নিয়েও তাঁর চিত্যুর্প্রেবনা ছিল—এই বে একদিকে জোড় সংখ্যার বাড়ি এবং অন্যদিকে বিG্জুঙ़় সংখ্যার বাড়ি চিহ্তি করার প্রথা তা নেপোলিয়নই শুরু করেছিলেনর্ট্র শেষ পর্যন্ত সারা বিপ্বে ছড়িল্যে পড়েছিন। নেপোলিয়নের আগে প্যারিসের রাস্তায় বাড়ি খूঁজে পাওয়া ছিল কঠিন কাজ।

ইংরেজ বদনাম ছড়িয়েজে নেপোলিয়ন নিজের প্রচারে ভীষণ আখহী ছিলেন। কিদ্ব ইতিহাস বলজে প্পেস দ্য কনকর্ডের নাম পান্টে প্পেস দ্য নেপোলিয়ন নেওয়ার সিদ্ধাা্ত নিয়েছিলেন প্যারিসের নাগরিকরা, নেপোলিয়ন রাজী হন নি, ভেটো দিয়ে ক্ষেত্রস্থান বক্ধ করেছিলেন।

এই সম্রাটের বেদনাময় নির্ব|সিত্জীবন আজও পৃথিবীর মানুষকে নাড়া দেয়। সেন্ট হেলেনায় নেপোলিয়ন সম্পর্কে কত বই যে লেখা হলো তার শেষ নেই, কিষ্তু এখনও পাঠকের কৌতূহল কন্মেি। ঢাঁর এক তৃত্যের রোজনামচা এই এতো দিন পরে মাত্র সেদিন প্রকাশিত হয়ে দৈ-টৈ ফেলে দিলো। আরও কত অপ্রকাশিত তথ্য, রোজনামচা, চিঠি-পত্র এখনও এদিকে-ওদিকে লুকিয়ে আছে ত আন্দাজ করা শক্ত।

নেপোলিয়ন যাটটা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং নির্বাসিতজীবনে এই সব যুদ্ধ সম্পর্কে ग্থৃতিকাহিনী লেখা ঙুরু করেন। সেন্ট হেলেনায় নেপোলিয়নের দিন কাটতো বাঁধা ছকে। ভোর ছটায় ज্যালে তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেবে।

ড্রেসিং গাউন এবং লাল মরক্কে চামড়ার চটি পরে তিনি চা ও কফি সেবন করবেন, তারপর দাড়ি কামবেন। এর পর ওঁকে একদু শরীর দলাইমলাই করা হবে অডিকোলন সংযোেে এবং সষ্রাট কিছূম্শণ ঘোড়ায় চড়বেন। দশটায় বাগানে তাঁবুর নীচে বসে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন। প্রথমে গরম সুপ। তাঁর প্রিয় সুপ দুধের মধ্যে ডিম। এর পর গ্রিল্ড অথবা রোস্ট মাংস। কিছ্ম সবজি, রুফেোঁ্ট চিজ ও करि।

লাঞ্চের পরে ঝাড়া তিন ঘণ্টা ডিকটেশনের মা্্যমে বই লেখা। তারপরে দেড় ঘন্টা বাথটবে শরীর ভেজানো ও সেই সন্গে বই পড়া। এর পর ঘোড়ায় একমু ঘুরে বেড়ানো। সষ্ধ্যাবেলায় একটু কেতাদুরশ্ত ব্যাপার। সবুজ উর্मি পরে বেয়ারা ঠিক আটটায় ঘোষণা করবে—ডিনার। নির্বাসনের চার বধ্ধু এবং ওঁদের आষ্ঘীয়া দুই মহিলা নিয়ে *চচ কোর্সের ডিনারে বসবেন সম্রাট। শেষ পর্যায় आসবে নীল রঙের ওপর সোনালি দাগ দেওয়া ছেট্ট কাপে কফি। কফি পাত্র नামিয়ে নেপোলিয়ন হঠাৎ বলে বসবেন, এবার ত হলে থিয়েটারে যাওয়া যাক। আজ आপনাদের কী পছন্দ-মিলনাত্ত না বিয়োগাস্ত নাটক?

 এবারে সশ্রাটের বিছানায় যাবার সময়েপ্খীমান্য আলোতে তখনও বই পড়ে
 তিনটেতে তাঁর ঘুম ভেঙে যেদ্মে দুরের উপদ্রবে। সম্রাটের শেষ আশ্রয়ে শত শত ইদুরকে ইংরেজ কেন প্রশ্য় দিয়েহিল তা আজও জানা যায়নি।

কখনও-কখনও ছ’ ঘণ্টা বই ডিকটেশন দিত্নে নেপোনিয়ন, নাট্ক পাঠ চলতো গভীর রাত পর্যত্ত। বিছানায় যাবার আগে সজ্রাট তার সঙীদের বলত্নে, সময়ের সঙ্গে লড়াইয়ে আজও তা হলে জেতা গেলে।।

অসাধারণ স্দৃতিশট্সিসম্পন্ন নেপোলিয়ন ইতিহাসের বই থেকে নানা বিচিত্র তথ্য সং্্রহ করে রাথতেন।

এই নেপোলিয়নকে নানাভাবে কাঠি দিতেন সেট্ট হেলেনার ইংরেজ গডর্নর লে।। টাকা ধাঁচাবার জন্যে খাওয়ার জিনিসপত্রের সরবরাহ কমিয়ে দিত্নে এই ধূর্ত ইংরেজ এবং একবার নিজ্েেই সেই খবরটা নেপোলিয়নকে দিতে এলেন। নেপোলিয়নের উজর: "আপনাকে খাওয়াতে বলছে কে? নীচেই তো পাহারাদার ইংরেজ সৈন্যদের ক্যাম্প রয়েছে, আমি ওখনে গিয়ে বলবো ইউরোপের বয়োজ্যেষ্ঠ সৈনিক আপনাদের মেসে আসবার অনুমতি ভিক্ষা করছে। आমি ওদের সञৌই খবো।"

ধূর্ত লো-র মন গনেনি। অবস্গ এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছিন যে নির্বাসিত সম্রাট

একে-একে তাঁর রূপ্পের বাসনপত্র বেচে দিয়েছিলেন এবং মৃত্যুর আগে আশস্কা প্রকাশ করেছিলেন, "এবার आমাকে নিজের জামাকাপড় বিক্রি করতে হবে।"

ইংরেজ জাহাজের ক্যাপটৈনের কাছে আত্মসমর্পণের সময় নেপোলিয়ন বলোছিলেন, "আপনারা ভীষণ ভাগ্যবান জাত।" লো-এর হাতে নিগৃহীত হয়েও ইংরেজদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা-ইউরোপের মধ্যে সবেচেয়ে সাহসী জাত। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সম্বঙ্ধেও প্রশঙ্তি গেয়েছেন তিনি। তবে ইংরেজ যে হিংস্র্র জাত সে সম্বক্ধে তাঁর মনে কোনও সन্দেহ ছিল না। নেপোলিয়ন বলতেন, "অষ্টম হেনরির কথা ভেবে দেখুন। যে দিন স্ত্রী অ্যান বলিনের শিরচ্ছেদ করালেন তার পরের দিনই বিবাহ করলেন লেডি সেমুরকে। ফ্রাঙ্গে এ-কাজ কেউ করতে পারতো না। এমন কি সম্রাট নিরো পর্যস্ড না।"

ইংরেজ পুরুষের পাব-এ মদ্যপান আসক্তিও নেপোলিয়ন ভাল চোখে দেখেননি।"আমি যদি ইংরেজ মেয়ে হতাম তা হলে পুরুষমানুষের এই দু-তিন ঘন্টা ধরে ऊঁড়িখানায় মদ গেলা আমার মোটেই ভাল লাগতো না।"

নির্বাসিতজীবনে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ন্নি্যে্যও সম্রাট নেপোলিয়ন খোলাখূলি কথা বলতেন। কী করে মাত্র ১৮ ব্রজ্ধী বয়সে এক শীতের সম্ষ্যায় প্যারিসে এসে এক গণিকার সংসর্গে তাঁর ক্কোে্ধে হরণ হয়। মেয়েটি প্রচঙ শীতে পাথ দাঁড়িয়ে খরিদ্দারের জন্যে অপৌ্কেকরছিল দেখে নেপোলিয়নের মনে দয়ার উদ্রেক হয়েছিল।
 তাঁর জীবনে সাতটি রমণীর কথা, তার মধ্যে দू'জন ছিলেন অভিনেত্রী। প্রিয় রমণীদের জন্যে বিশেষ নামকরণ করতে ভালবাসতেন নেপোলিয়ন। যাঁকে আমরা জোসেফিন বলে জানি তাঁর আসল নাম রোজ। অপরূপা অভিনেত্রী মাদময়জ্জেল জর্জ-এর শরীর ও ব্যক্তিত্বে মুপ্ধ হয়ে তাঁর কাছে বিশেষ বার্তা পাঠিয়েছিলেন নিজ্রের ভৃত্যের হাতে। সম্রাটের আহ্গানে সাড়া দিয়ে অভিনেত্রী এলেন রাজ্রাসাদে, সমস্ত রাত্রিযাপন করলেন চাঁর সঙ্গে। নেপোলিয়ন তাঁর নতুন নাম দিলেন জর্জিনা। শোনা যায়, এই অভ্রিনেত্রীর জন্যে নোপালিয়ন নিজ্েেই এক ধরনের ইলাসটিক গার্টার ডিজাইন করিয়েছিলেন যাতে জামাকাপড় খুলে শরীর অনাবৃত করে আবার পরতে বিশেষ অসুবিধা না হয়। প্রভাতে য়দ্ধযাত্রার সময় সমাগত, রণবীর নেপোলিয়ন এবার জর্জিনাকে আপ্যায়ন করলেন তাঁর প্রিয় গ্রম্ঠগারে। বিদায়ের মুহুর্তে চপ্সিশ হাজার য্রঁঁর নোটের মোড়ক ওঁজে দিয়েছিলেন ব্রাউজের মধ্যে দুটি স্তনের মধ্যিখানে।

কিস্তু নির্বাসিত মৃত্যুপথযাত্রী সম্রাটের মনে ছিন অন্যায়রোধ—প্রথমা স্ত্রী (.ডাসেফিনের প্রতি তিনি সুবিচার করেননি। পরিড্যক্ঞা জোসেফিন তাঁর অনেক

আগগই পরলোকগমন করেছেন ডিপহেরিয়া রোগে। এই অসাষারণ মহিলা ডাইভোর্সড হয়েও কিজ্ুু সশ্রাটকে ভুলে যাননি-দ্মিতীয়া স্ক্রী ঘথন পুত্রসন্তান্রে মা হলো, প্যারিসে যখন শতাধিক তোপধ্বনি হলো তখন জোসেফিন অভিনন্দন জানিয়ে সম্রাটকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

মৃত্যুর আগে মারি লুইজ সম্বন্ধে নেপোলিয়নের প্রচণ দুর্বলতা। ঢকে একবার দেখবার জন্যে কী আকুতি। এর জনৌই নেপোলিয়ন মৃষ্যুকানে নির্দেশ দিলেন। তাঁর হুদয়যজ্র্টি কেটে অ্যালকহলে ডূবিয়ে যেন স্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়। नেপোলিয়নের যৃতদেহ থেকে এই হৃদয় কেটে আলাদা করা হয়েছিল, কিষ্তু স্ত্রী ত গ্র্গণ করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আध্র দেখান নি। এই রাজতনয়া তখন যে এক অসট্রিয়ান অভিজাত বাক্তির সঙ্গে প্রেমে ডগমগ তা নেপোলিয়ন বোধ হয় জানত্নে না। নেপোলিয়নের মৃত্যুর পরের বছরই মারি লুইজ আবার বিয়ে করেন এই একচোথ কানা ভদ্রলোককে। ইতিমধ্যেই নতুন প্রিয়তম্মর ঔরসে তিনি দুটি সস্তানের জননী হয়েছেন। তিন বছর পরে ১৮২৪ সালের শুভ ফেব্র্যারি মাসে তিনি তৃতীয়বার বিবাছ করেন, এবং র্রেচে থাকেন আরও অনেক


নেপোলিয়নের জীবনচর্চা করে বহ পজ্তিৰ সারাজীবন অতিবাহিত করতে

 রাষ্ট্রপ্রধানের জীবনে আর কখন্র্রু বাধহয় পাওয়া যাবে না।

আমি জানতাম না বে নেপৌলিয়ন বাল্যবয়সে ইংরেজের নৌসেনায় শিক্পোর্থা হিসাবে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে লিখিত আবেদন করেছুলেন। ইংরেজদের কাছ থেকে আবেদেপজ্রের কোনও উত্তর আসেনি, এলে পৃথিবীর ইতিহাস অন্ারে লেখা হন্তে। आমি জনতাম না, নেৰোলিয়ন ওয়াঢার্লুর যুদ্ধের পুর্ববর্তী পর্বে একবার আঘ্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন বিষপান করে। সে-প্রচেষ্টা অল্পের জন্যে সফन इয়নি। आমি জানতাম না, নেপোলিয়ন জীবনের শেষ পর্বে এলবা থেকে কততর অনুরোধ করেছিলেন তাঁর ডাইভোর্স করা স্ত্রী জোসেফিনকে চিঠি লিখবার জন্যে। अভিমানিনী জোসেফিন্ন কোনও চিঠি পাঠাননি। আমি জানতাম না, এক পোলিশ অভিজাত মহিনার সক্গে গোপন সম্পর্কের ফল হিসাবে নেপোলিয়নের একটি জারজ পুত্রসস্তান ছিন। এই মহিনা কিষ্তু চরম বিপদের সময়েও নেপোলিয়নকে অবহেলা করেননি এবং গোপনে তাঁর পুত্র সঙ্তানরে নিয়ে এলবা দ্বীপে নেপোলিয়ন্নে সজ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আমি জানতাম না, নেপোলিয়ন তাঁর আদরের বোন পলিনের জন্যে কোনও যোগ্য পাত্র জোগাড় করতে পারেননি এবং এই পলিন তাঁর দাদার সঙ্গে এলবা দ্বীপে দেখা করতে

এসেছিলেন। নেপোলিয়নের মা এলবাতে এসেছিনেন গোপনে নাম উ゙ঁড়িয়ে,
 পলিনের সজ্গে, নেপোলিয়নেরে অবৈধ সম্পর্ক আজে, যদিও পরে ত৷ সত্য প্রমাণিত হয়নি।

নেপোলিয়নের সবচেয়ে স্মরণীয় কীর্তি আইনের সস্ক্কার-তাঁর কোড নেপোল্য়ন পৃথিবীর সব দেশের আইনের ওপর কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করেছে। ফরাসিরা প্রায় দু 'শ বছর ধরে এই আইনকে মেনে চলেছে, অতি সম্প্রতি কিছু সংশোধন হয়েছে। আমার জানা ছিল না, নেপোলিয়ন আইন করেছিলেন কোনও বিবাহিত পুরুষ মিসট্রেস রেথেছেন প্রমাণিত হলে তাঁর অর্থ জরিমানা হবে। ঐই আইন সংশোধন করে পুরুষ ফরাসি সম্প্রতি নিশ্চিত্ত হয়েছে, কিষ্তু বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গ নাকি এখনও এই নিয়ম্মের সংশোধন করেনি। ফলে সেখানে এখনও বিবাহিত অথচ অসংষমী পুরুষদের বিশেষ মনোকষ্ট।

নেপোলিয়ন ভীষণ হিসেবি মানুষ ছিলেন। সরকারী টাকা অপচয় তাঁর
 দেশের বাজেটে চালু হয়েছে ত নেপোলিয়ন ম্বূঐণণে অপছন্দ করতেন। প্রবল
 বিখ্যাত এক সরকারি বিভগের খরচ স্বীক্রীদন করতে গিয়ে নেপোলিয়ন এক ঋঁ প্য়তাম্মিশ সেন্টের ভুল বের্রুল্রে ফেলনেন, তার পরেই স্থপিত হলো সরকারি অডিট বিভাগ।

উৎসাহ না পেলে মনুষ যে ভদ্যমী থাকে না তা জনতেন নেপোলিয়ন। কিষ্তু অর্থই কি মানুষের একমাত্র ইনসেনটিভ ? এ-বিষয়ে নেেপালিল়ন অনেক মাथা ঘামিয়েছ্নে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে এসেছেন, স্বীকৃতি এবং সম্মানেরও মস্ত ডৃমিকা আছে মানবসংসারে। মানুষ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয় তখন কট্ট টাকার জন্যে ওই ত্যাগ করে না নয়, এর সজ্গে জড়িয়ে থাকে দেশের সম্মান রক্ষার বৃহত্তর প্রণ্木|

আবার ফিরে আসতে হচ্ছে নেপোলিয়নের অত্তিমপর্বে। সেন্ট হেলেনায় চমеকার স্বসস্থ্য নিয়ে তিনি নির্বাসিত হয্রেছিলেন এবং ক্রমশ তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে লাগলো। চিঠি লিখে তিনি একজন পাদ্রি এবং একজন ডাক্জেরের উপস্থিতি প্রার্থনা করেছিলেন। শেষ পর্বে নেপোলিয়ননের ডাক্তার ভাগ্ত ভাল ছিল না। শরীর খারাপ হওয়ায় একজন ইংরেজ ডাক্ার তাঁর স্বাস্য পরীষ্শ করেছিলেন এবং এই সৎ ইংরেজ রোগীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। বন্দির প্রতি সহনুভূতিশীল হওয়ার জন্যে এই ডাক্তেরকে বিপদে পড়তে হয়েছিন। নিমিমন ইংরজজ গভ্ন্নসসায়েব ডাক্ৰারের কোটমার্শালের হকুম দিলেন এবং যথাসময়ে

তার চাকরিটি গেনো।
ডাক্তারদের সম্বক্ধে নেপোলিয়নের কত্যেকটি বিরূপ মত্তব্য কলকাতায় আমার ডাক্তার বক্ধুদের জন্যে নোট করে নিয়েছিনাম। নেপোলিয়ন বলেছিলেন, ম্যু্যুট। এমন কিছ্ম ব্যাপার নয়, কিষ্তু ধর্মयাজক এবং ডাক্তারদের জন্েেই মৃত্যু ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

নেপোলিয়ন তার নির্বাসনের বঙ্ֵুদের নাকি বলেছিলেন, পৃথিবীতত প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ানরাই ডাক্তারের ব্যাপারে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছিল। কেউ তরুুর অসুস্থ হলে তাকে বাড়ির বাইরে দাওয়ায় ওইয়ে দেওয়া হতো, যাতে পথচারীরা যাবার সময় তাকে দেথে কী রোগ হয়েছে সে-সম্বন্ধে তাঁদের মতামত দিতে পারেন। যাঁরা একই রোগে কষ্ট পেয়েছেন তাঁরা বলে যেতেন কীভাবে তাঁদের রোগ সেরেছিন্ন। ফনেে একজন ডাক্তারের মতামতের ওপর নির্ভর করে কাউকে ভুল চিকিৎসায় মরতে হতো না।

নেপোলিয়নের অত্তিমকালে বছরে হাজার র্खा মাইনে দিয়ে যে দেশোয়ালি ডাক্তারকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে রাখা হয়েছিল তান্ৰ ওপর সজ্রাটের ছিল প্রচণ

 তখন খারণা তিনি পেটের ক্যানসার ব্ক্রে निम्চिত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে য় खिन। সে-সময় ধারণা ছিন ক্যানসার
 সম্ব<্ধে। এই রাজকুমার কি শেষ পর্যন্ত একই রোগের বলি হবে?

একবার নেপোলিয়ন খুব কষ্ঠ পাচ্ছেন। তখন দেশোয়ালি ডাক্তার এলো এবং তেমন কোনও উদ্বেগ প্রকাশ করলো না। নেপোলিয়़ন বললেন, "আমি আমার মৃত্যুকানীন উইল রচনা করছ্িি, এই উইলে আমি ডাক্ঞারের জন্যে কুড়ি ফ্রে রেৰে यাবে।" यদি ডাত্హার সম্বক্ধে এই অভিবোগ তা হলে কুড়ি ख্রো বা রেথে যাওয়া কেন ? নেপোলিয়ন বনলেন, "ওই টাকায় ডাক্লার একটা দড়ি কিনে গনায় দড়ি দিতে পারবে।"

নেপোলিয়নের গল্প শেষ হবার নয়। পাদ্দা মিনিটে-মিনিটে চমক দিয়ে যেতে পারেন।

আমি হ১াৎ আবিষ্কার করনাম আমরা লাইন ধরে নিজের লক্ষ্যে প্রায় পৌছে গিয়েছি। মাথা নিচু করে আমরা মহাবীর নেপোলিয়নের সমাধি কc্কে ঢুকে পড়ে স্তজ্টি প্রদশ্পিণ করনাম। সেন্ট হেলেনায় মৃত্যুর অনেক দিন পরে ইংরেজ নিশ্চিন্ত হয়েছিল এই ভয়কর লোকটি সমাধিCক্মে থেকে উঠে এসে বিশ্ধসংসারকে আবার নাড়া দেবে না। औরা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছেন, মৃত্যুকানে নেপোলিয়নের

আতক্ক ছিল নিষ্ঠুর ইংরেজ তার দেইটা নিজ্জের দেশে নিয়ে গিয়ে ওখানেই পুঁতে রাখবে কারণ জীবিত নেপোলিয়ন থেকে য়ত নেপোলিয়নন কোনও অংশেই কম বিপজ্জনক নয়। কিস্তু সময় সব ব্যাপারে স্বস্তির প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। ইংরেজ্জরা অবশেষে ফরাসি জাতকে তদের প্রিয় নেপোলিয়নকে ফেরত দিলো যাতে তার শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী শ্যেন নদীর ধারে চিরবিత্রাম লাভ করতে পারেন।

কত দিন आগেকার সব কথা। আমাদের সামনেই দুৗি ই?রেজ ছেলেমেয়ে পরমবিস্ময়ে সস্রাট নেপোলিয়নের সমাধির দিকে তাকিয়ে আছে। আমার মনে পড়লো, কয়েক বছর আগে ইংলત্খে গিয়েছিলাম। তখন বিশেষ কাউকেই ওয়াটার্লু-বিজয়ী ডিউক অফ ওয়েলিংটনের সমাধিক্ষেত্রে যেতে দেথিনি। ইতিহাসের এক রহস্যময় রসিকতায় পরাজিত সম্রাট নেপোলিয়নই বিশের হৃদয়সিংহাসনে বসে রয়েছ্নে, যঁঁরা তারে হারিয়েছিলেন তঁাদের কোনও পাত্তাই নেই।

লে ইনভ্যালিড থেকে বেরেন্বার সময় পাচূদা বলনেন, "এখনকার মিলিটারি মিউজিয়ম দেখবি নাকি?" আমি উৎসাহ দেখ্লাল্যাম না। পাদুদা বললেন
 যখन তাঁকে খুব হেনস্থা করা হচ্ছে তখন

 অনণ্তকান টিকে থাকবে।।"


হে উশ্রর, ক্ষমা করে।। প্যারিসের রাত্রিজীবন আমাকে টানছে। এই মানবসমুর্রে এলে যে মানুষ আঠারো নম্বর আরোদিসাম অঞ্চনে একমু ঘুরে বেড়ালো না, একবার ఫু মারলো না মোহময়ী নাইট ক্রাবে, তার মানবশরীর ধারণণে কী প্রয়োজন ? ই ্্রিয়জজয়ীদদর জন্যে जো রয়েছে হিমালয়়ের ুুহা এবং হরিদ্যার ও কফ্ঘল। বাসनার বপ্ধন यদি ছিন্ন না হয়ে থাকে তা হলে মন চলো প্যারিসের নিশিকেতনে। সমষ্ర পৃথিবী ইতিমধ্যেই তার স্বাদ পেঢ়ে গিয়েছে।

দুনিয়ার মনুমের মনের ভিতরট ফরাসির থেকে কেউ ভাল বোঝেে না। সে জানে যেমন গোলাপজল ছিটিত্যে বিপ্পব হয় না তেমন রক্ত্য়্যী সগ্গামের পর

[^2]মানুষ প্রমোদে মন ঢেলে দিতে ব্যাকৃল হয়ে ওঠে। তাই প্যারিসের নৈশসদনণুলি হয়ে উঠেছে পুরুষ ও রমণীর লীলাক্ষেত্র। এখানে রাজার তনয় থেকে আরশ্ভ করে কোটিপতি শ্রেষ্ঠীর নিত্য যাতায়াত। অমন যে অমন গোমড়ামুথ্ো ইংরেজ, যে নিজের দুর্বলতাঔলোকে লোক্চক্ষুর আড়ালে লুক্বিয়ে রাখতে ভালবাসে, সেও প্যারিসের মায়ামোহে পড়ে যায়। এই ইংরেজের মধ্যে থোজ করলে রাজপরিবারের সঙ্তানদেরও পারেন-দ'জন তো প্যারিসের ইতিহাসে নামধাম লিথিয়ে ফেলেছেন। একজন রানি ভিক্টোরিয়ার ছেলে প্রিন্স অফ ওয়েলস, যিনি পরে সপ্ুম এডোয়ার্ড নামে ইংনভ্যেপ্র হয়েছিলেন। ভারতসম্রাট হিসাবে তাঁর
 হয়। আর একজন অষ্ষম এডওয়ার্ড, প্রেমের টনে সিংহাসন ত্যাগ করে যিনি নতুন নামে ফরাসি দেশে এলেন নির্বাসিত জীবন যাপন করতে। এও এক ইতিহাসের রসিকতা। ফরাসীর নির্বাসন হয় ইংরেজের কাহে, আর ইংরেজের নির্বাসন হয় ফরাসি দেশে।

উদার গৃহম্বামী হিসাবে সম্ধিৎ আমার জন্যে স্ত রকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তু।
 অভিষ্ভত রীতিমত অস্বস্কিকর। বিশেষ এই স্কি শত-শত ‘সেঙ্স শো’ নামক


 অর্থ হাতানোর ব্যবস্থ হয়েছে। সেই সল্পে রয়েছে শত-শত দোকান যার শোকেসে সেক্স সহা়়ক নানা যক্রপপাতি ও কেমিক্যানসের বিপুল আয়োজন। কুথ্যাত এই পাড়ায় আধুনিক প্রयुক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে নানা মুদ্রিতপুস্তক—या ఆభু ফরাসি নয়, আরাবিক, ইংলিশ, চাইনিজ ও জাপানি ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। কে বলে পয়সা পেলে ফর্রাসি অন্যের ভাষা সম্মক্ধে আগ্রছী হয় না? পথে ডজন-ডজন লোক যে-সব পুরুষ-মনোহারী পিকচার কার্ড বিক্রি刀 করছে তার নাম কেমন করে ফেেৃ পিকচার হলো ত। আমার অজ্ঞাত। অথচ ফরাসির থেকে ক্লাসিক ছবি কে বেশি বোঝে?

পয়সার জন্যে ফরুাসি পারে না এমন কাজ নেই, কারণ নিষিদ্ধপদীতে সমকামীদের জন্যেও স্পেশাল দোকান রয়েছে। ্রতি দোকানের শোকেসেই যা নজরে পড়লো তা হলে। মোট-মোট। চামড়ার কোমরবষ্ধনী, হাতকড়া (যা আমাদের দেশে ছাভালাফ বলে পরিচিত) এবং চামড়ার চাবুক, যা একসময় দুর্দাশ্ত বাঙালি জমিদারদের হাতেও দেথা যেতে।। এই সব যক্ত্রের সাহায় ছাড়া यাঁরা শরীরে পুলক বোধ করেন না তাঁদের মানসিক স্বসস্থ্য সম্বন্ধে চিত্তিত হবার

কারণ আছে। বলাবাছ্ন্য, বিভিন্ন মলমের সজ্েে বিঙ্ঞপিত হচ্ছে চামড়ার গগলস যা ইংরিজি কমিকসের জনপ্রিয় নায়কদের অনেকসময় পরতে দেখা যায়।

প্যারিসের আকাশ মেঘলা, বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি পড়াে, তবু এ-পাড়ায় ভিড়ের কমতি নেই। ৷শীর্ণকায়া মহিলা কিষ্জ্তকিমাকার বেশবাস করে ছোট-ছোট গলির সামনে দাঁড়িয়ে খরিদ্দর পাকড়ানোর চেষ্টা করছেন।

ফরাসি জাতে তো এখন অনেক পয়সা, তবু এই সব ব্যবসায়ে মেয়েরের কেন আসতে হয় তা জানতে আগ্রহ হয়। আমি এবার একটা ধাকা খvলাম। ওননাম, জাত-ফরাসির এসবে তেমন আध্রহ নেই।এই সব ব্যবসায়ের সিংহভাগ এখন বিদেশিদের কজ্জায়, যারা এসেছে আরব দেশ থেকে অথবা সাগরপারের পুরনো ফর্রাসি সাম্রাজ্য থেকে।

একটা শহরে কত সেঙ্স শপ থাকতে পারে তা ভাববার কথা ! অথচ রাস্তার নামটি এক থ्रिস্টান সঙ্ডের নামে—সাঁ ডেনিস। স্বদেশের সিনেমা-রসিকরা खনে কষ্ট পাবেন এ-পাড়ার জনপ্রিয় সেঙ্গ শপপর নাম সিনে ক্লাব। একেবারে রক্তমাংসের সেক্গ থিত্যেটারেরও ব্যবস্থা আছে ক্রে কয়েকটি, একটির নাম
 ‘পিপ শো’। আছ্ অজস্র সিনে সেক্স শপ। নস্তৃ

 জন্যে आনাদা-আলাদা পসরা বসে আছে প্যারিসের ત্রেষ্ঠীর।

যে-মানুষটির •ামাক্কিত রাস্তায় ফরাসি দুনিয়ার यৌন স্ফুধার পসরা বসিয়েছে তিনি হিলেন অকৃতদার। থ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাকীর কোনও সময়ে রোম থেকে তিনি গ্যল দেশে এ:সছিলেন আরও ছ'জন যাজকের সঙ্গে গ্রিস্টের মহিমা প্রচার করতে। যথাসময়ে তিনি প্যারিসের প্রথম বিশপ হন এবং সষ্ভবত ২৫৮ ত্রিস্টাক্দে রোমান সম্রাট ভ্যালোরিয়ানের নির্দেশে মৃত্যুদ্ডে দতিত হন। ফর্রাসি শহরে যে লোকগাথা আছু সে-অনুযায়ী মৃহ্যুগ্ কার্যকরী হওয়ার পরে সেন্ট ডেনিসের মুভুীন দেহটি একজন অ্যানজেলের সাহায্যে হাঁটে হাঁটত বধ্যস্থল থেকে গির্জা পর্যশ্ড গিয়েছিন। এই সস্ত সম্বক্ধে ষর্মীয় মহনে এখনও যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা थাকলেও রু সেন্ট ডেনিস ধরে হাঁটতে-হঁটতে আপনার মনে হতে পারে এই সাধুট্টিকে আজও এখানে প্রতিদিন কোতল করা হচ্ছে।

কামদ̆হের পুজারতিতে প্যারিসে আরও বিশাল আয়োজন আছে। যাকে বলা शয় রাত্রিজীবন। यেমন লিডো, যেখানে উচ্চশ্রেণীর নৃত্ত-গীতের মাধ্যমে বিনোদনের অঢেল ব্যবস্থ। । আমাদের কলকাতততও একদিন সবচেয়ে অভিজাত

পানশালার নাম ছিল লিডো বার—ফারেপোর সেই চিত্ত-চমৎকারী আনন্দশালায় একসময় এক বসললনা পাশ্চাত্ নুত্য আয়ত্ত করে সংবাদ পত্রের শিরোনামে স্থান পেয়েছিলেন। কিত্তু প্যারিসের লিডো ও কলকাতার লিডোর মধ্যে যে আকাশ পাতাল পার্থক্য जা বলা নিষ্প্রয়োজন।

মুনাঁ রুজ নামটিও কলকাতায় অচেনা নয়। পার্ক স্ট্রিটে এক বাঙালি ভদ্রলোক তাঁর বিদেশিনী স্ত্রীর সাহাম্যে এই রেস্তোরাঁ ও পানশালাটি সৃষ্টি করেছ্হিলেন। ‘চৌরझ’’ উপন্যাস রচনাপর্বে এই সব রেস্ডোরাঁ ও বার-এর ইতিবৃত্ত আমার আয়ত্তে ছিল। কলকাতার মুলাঁ রুজ সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারতাম আমার এক শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক अভিভাবকের কাছ থেকে, যিনি প্রতিষ্ঠাতার সন্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। সায়েবপাড়ায় একমাত্র বাঙালি প্রতিষ্ঠান মুনাঁ রুজ তথন টিমটিম করে জ্রলছে এবং আমার অভিভাবকটি এটিকে প্রাণবস্ত রাখার জন্যে যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন।

কলকাতার মুনাঁ রুজের প্রবেশ পথে একটা লাল উইণুমিল বা হাওয়া কল ছিল। এই হাওয়া পথচারীদেরও দৃষ্টি হরণ করতো মুল্লাঁ রুজ মানেই যে লাল হাওয়া কল তা জানতে আমাকে প্যারিসে আস্ক্রু ইলো। যেসব ভারতসন্তান


 পত্রপত্রিকায় পাঠ করেছি। আমার্ট্রার্রাব্ছহয় এই সব বিবরণীর লেথক ছিলেন পুরুষরা। পরে অবাক হয়ে আর্মি মহিলাদের রচনাও পাঠ করেছি, যাঁরা দুরুদ্দুরু বক্ষে স্বামীকে চোথে-চোথে রাখবার জন্যে নাইটলাইফে তাঁর সঙ্গিনী হয়েছেন এবং অবশেষে লিপিবদ্ধ করেছেন মুলাঁ রুজের নিষিদ্ধ কাহিনী।

মুনাঁ রুজে সান্দ্রতিক বে সৃষ্টি দুনিয়ার আলোচনার ব্মু হয়ে উঠেছিল তার নাম ‘মেয়ে মেয়ে মেয়ে’। পুরুষসমাজের পক্ষে পুলকিত হওয়ার মতনই নাম! এই শো প্রতিরাত্রে দু’বার হয়। এবং হল্টিতে কত লোককে একত্রে বসানো যায় তাও জেনে রাখা মম্দ নয়-বারোশ। অর্থাৎ পানীয় সহযোগে প্রতিদিন আড়াই হাজার অতিথির আপ্যায়ন। মুলাঁ রুজের জনপ্রিয়তা যে তুহ্গে তার প্রমাণ শোয়ের আসন বোঝাই হতে আরষ্ভ করে ছমাস আগে থেকে।

মুনাঁ রুজ্েে অবশাই আমাকে যেতে হবে, কিষ্ঠু অন্য কারণে দूনিয়া ঘুরে-ঘুরে অবশেষে আমি একটি দুর্লভ বাঙালি মানিকের থৌজ পেয়েছি, যিনি দীর্ঘসময় ধরে আা্তর্জাতিক এই রসশালার সর্গে যুক্ত।

না, আমি লিডো যেতে চাই না, অপেরা যেতে চাই না, কিক্ুু বাবলু মপ্মিকের সষ্ধানে মুলাঁ রুজে পা দিতেই হবে।

স্ম্বিৎ গৃহিণী কাকলির মুখে যেন একটু মৃদু হাসি দেখলাম। ওকে বোঝালাম,心ভবো না প্যারিসে হাওড়ার দাদা শেষ পর্যস্ত মজলো !" রু সেন্ট ডেনিস থেকে কোনও শোতে না पুকে চলে এসেছি, কিস্তু মুলাঁ রুজ আমকে টানছে। দুনিয়াবিখ্যাত ওই প্রতিষ্ঠানে মেড-ইন-বেঙ্গল একজন শিল্পী বছরের পর বছর ধরে দর্শকদের মোহিত করছেন অথচ আমরা দেশে বসে তাঁর কথা জানি না এটা ভাল কথা নয়।

জানতে চাইলাম, মুন্ঁঁ রুজ সপ্তাহে ক’দিন খোলা থাকে ? গুনলাম, সপ্তাহে সাতদিন। বছরে তিনশ পঁয়ষট্টিদিন ওখানে সুর ও নৃত্যের অপ্সরাদের উৎসব। স্মরণীয় কালের মধ্যে একদিন মুলাঁ রুজের দরজা বন্ধ হয়েছিল, তার কারণ ওই দিন ওখানকার সমञ্ত শিল্পীরা উড়েে গিয়েছিলেন ইংলঙ্ডের রানির আমন্ত্রণে তাঁর জন্যে একটি শো করতে।

এবার আমার মাथা ঘুরে যাবার পালা। গত দশ বছরে মুলাঁ রুজে সাত হাজারের বেশি শো হয়েছে, এবং কম পঙ্মে সত্তর লঙ্ষ দর্শনার্থী পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে প্যারিসের এই আনন্দতীর্থে আমাদের্রব্যাবলু মষ্ষিকের শো দেখে মুপ্ধ হয়েছেন এবং হাততালি দিয়েছেন।

আর কিছ্র দেখা না হোক বাবলু মপ্মিক্ব ব্টেকবার দেখতেই হবে আমাকে, না-হলে এই মানবসাগর পরিক্রমা অ্র্রী থেকে যাবে।

সম্বিৎ আমার ব্যাপারটা বুঝোঝ্রেটিমিটি হাসছে। আমাকে একটু উসকে দিচ্ছে। আমি বললাম, "সোজাম্ঠুম্টি একটা কথা বলে ফেলছি, দেশছাড়া হয়ে দুনিয়ার হাটে অনেক ভারতীয় এবং অনেক বাঙালি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ব্যবসায়, পেশায়, চাকরিতে, অধ্যাপনায়, গবেষণায় তাঁরা নতুন-নতুন দেশে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন, কিস্তু একটা ব্যাপারে বিরাট শুন্যতা থেকে গিয়েছে। ভারতীয়রা এখনও শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীত, নৃত্যে দুনিয়ার কোথাও কল্কে পায়নি। একা জুবিন মেটাকে দেখিয়ে আমরা আর কতদিন চালাবো?"

সম্বিৎ স্বীকার করলো, ব্যাপারটা ভাববার কথা। আমি বলললাম, "ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এটা তো মস্ত অভিযোগ। ইউরোপ-আমেরিকার আর্ট বাজারে এমন একজন প্রবাসী ভারতীয় শিল্পী নেই যাঁকে এক ডাকে সবাই চেনে। স্বদেশ থেকে দল निয়ে এসে ভারতীয় নৃত্য অথবা সঙ্গীতকে জাতে তোলার চেষ্টা হয়়ছে-উদয়শক্কর অথবা রবিশক্কর সাময়িক একটু নজর কেড়েছেনে, কিত্ব্র এখানকার পরিমাপে তা সমুদ্রের এক্ঘটি জলমাত্র। বিদেশি সাহিত্যেও প্রায় একই অবস্থা, যদিও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এক প্রবাসী ভারতীয়ের বংশষর নইপল ছোটখাট ব্যতিক্রুম।"

ধর্মীয় সাধনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কৃতিত্ব এখনও অসাধারণ। প্রতুপাদ

ভক্তিবেদান্ত তীর্থ থেকে আরষ্ভ করে শ্রীচিন্ময় পর্যত্ত অনেক ভারতীয় আমাদের সময়কালেই তাঁদের অবিশ্বাস্য স্বীকৃতির চিহ্হ রেখে গেলেন এই দুনিয়ায়। ভারতবর্ষ্ষের এক c্রেণীর অবিশ্যাসী মানুষ এঁদের বিরুদ্ধে যাই বলুন，কোনও ব্যাপারেই ইউরোপ আমেরিকায় কম্কে পাওয়া সহজ কথা নয়। যাঁরা এই বিরল সম্মান লাভ করেছেন তারারা প্রত্যেকেই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। মাপের দিক থেকে বলতে গেলে ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা এ সি ভক্তিবেদাণ্ত তীর্থ যা করে গিয়েছেন ऊা অন্য সমস্ত ভারতীয় প্রচারকের থেকে বেশি। এমনকি স্বামী বিবেকানন্দও এমন বিপুল সাফল্য ও স্বীকৃতি বিদেশে অর্জন করেননি। অবশ্য স্বা্য্য ভেঙে পড়া এবং অকালয়ত্যু তাঁর পাশ্চাত্যে প্রচারে বিঘ্য ঘটিয়েছিল। यमि আরও কিছুদিন তিনি বেঁচে থাকতেন তা হলে ফল হয়তো সুদুর্রসারী হতো।

মুলাঁ রুজ্জের প্রসজ্গে সাধকদের জীবন সম্পর্কে চিত্তা শোভন নয়；কিত্ত প্যারিসে বসে যা আমাকে অবাক করে দিচ্চ，，বাবনু মপ্পিকের মতো বিশিষ্টতা অন্তত গত অর্ষশতাব্দীত কোনও ভারতীয়র ভাগ্যে জোটেনি। এই খবরইূহ আমাদের দেশে তেমনভাবে পৌঁছয়ি কেন্ন নিজ্ঞেকে ভাগ্যবান মনে হলো， এবারের বিদেশ ত্রমণ সম্পূর্ণ জলে গেল্নেচ্দি－অন্তত একজন কৃতি দেশোয়ালির খবর নিক্রে স্বদেশে ফেরা
 হচ্ছে না，यেমন নিউজার্সির বাঙাল্লি অ猚লে শ্রীচিন্ময়ের কোনো পরিচিতি লক্ষ্য করিনি। অथ নিউইয়ক্ক শহরোঁ＂সই তিনি হাজার－হাজার আমেরিকান ও বিদেশির হৃদয় জয় করছ্লে। এইটইই হয়তো স্বাভাবিক। গেঁয়ো যোগী আজও ভিখ পায় না যেমন পে大ো না সেই আদ্যিকালে।

আরও খবর নেওয়া গেলো। মুলাঁ রুজে প্রতি শোয়ের পর দীর্ঘস্থায়ী হাততানি পান বাবলু মপ্পিক। যদিও দর্শকদের সামনে তিনি থাকেন মাত্র ন’মিনিট। এই শোয়ের পর প্থিবীর বড়－বড় লোকরা বাবলু মপ্পিকের দর্শনগ্রার্থী হন। এঁদের মৃ্যে আছেন বি্যাত রাষ্ট্রনেতা，জগদ্ধিখ্যাত শিল্পপতি，খ্যাতনামা শিল্রী ও খেলোয়াড়রা। এঁরা সকলেই বাবলুর শুণগাহী। অথচ আমরা জানি না， এই ছেলেটি ভবানীপুরে স্কুল ফাইনাল পাশ করে একদিন ভাগ্য সষ্ধানে দেশ ছড়া হয়েছিন অজানাকে জয়্ করার জন্যে। ভবানীপুরের এক আথড়া থেকে প্যারিসের মুলাँ রুজ যত দूর মনে হয় आসলে ততটা দूর নয়।

বাবলু মপ্মিক করেন কী ？এই বাঙালি ভদ্রলোক নাচেন না，গান না，য়্র বাজাল না，এমনকি ম্যাজিকও দেখান না। কদেডিয়ান যাকে বলে তিনি তাও নন। এষং বড় এক নৃত্যানুষ্ঠানের শেষে এবং আর একটি নৃত্যপর্ব ওরু হওয়ার মধ্যে মাত্র ন＇মিনিটের জন্যে বাবলু মম্মিক স্টেজে আসেন খালি হাতে। তারপর একটা

আলোর সামনে স্রেফ আঙুল দিয়ে ছায়া সৃষ্টি করেন যা পর্দায় প্রতিফলিত হয়। আঙூূেের কায়দায় তিনি অসাধারণ সব ছ়ায়া সৃষ্টি করেন যা দর্শকদের মুক্\% করে। সংবাদপত্র্র প্রশংসা বেরোয়, এই মানুষটির আঙ্রুল কথা বলে। しকউ ওঁকে বলেন ছায়ামানুষ। অফিসিয়াল নাম ছাল্ডশ্যাডোগ্রাফি-হস্তছায়া। সঙীতের সঙ্গে শদ্দটির অবিচ্চেদ্য সম্পর্ক না থাকনে ওঁকে বোধহয় ছয়ানট বলা চনতো।

যথার্থভাবেই বৃদ্ধা⿰ুম্ঠ দেথিয়ে বাবলু মপ্দিক বহরের পর বছর বিষ্ষবিজয় করে চলেছ্নে শিক্পসসীতের মহাতীর্থ প্যারিসে। মাত্র ন’মিনিটের উপস্থিতি, কিষ্ত তার মধ্যেই দর্শকরা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন পর্দায় প্রতিফলিত নানা জজ্য জানোয়ারের ছবি দেখে। ভেসে ওঠে আভূলের কারসাজিতে বিভিন্ন কার্দুন এবং সবার শেষে সেই বিখ্যাত আইটেম যা দেখবার জনেযে দর্শকরা বিপ্ষের নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন। আiূলের ওপর আলো ফেনে বাবনু তৈরি করেন জগদ্ঘিযাাত মানুষদের প্রতিকৃতি-চার্চিল, স্টালিন, দ্য গ্যল, কিসিংগার থেকে ইন্দিরা গাষ্ধী পর্যস্ত কেউ বাদ যায় না। সবার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে, কোনওরকম কাগজ বা বোর্ডের বাড়তি সাহাय্য না নিয়ে কী করে মদ্রিক এই সব অ্রস্ড্ভব সম্ডব করেন তা কেউ

 হঙ্তছায়ার ঐই শিল্পট্তে বাবলু মপিক্ক<

 यায় এবং দর্শকরা অভিতৃত হয়ে পড়েন। ।্যাপারটা নিতাত্ত কঠিন, স্মরণে রাখা প্রয়োজন বাবলু মপ্পিকের আবির্ভাব ঘটে সুর ও নৃত্যের উর্বশীদের বিশ্রামপর্বেসেই সময় দর্শকের মন জয় করা যে দুরূহ কাজ তা ‘চোরৗী’ উপন্যাস রচনাপব থেকে আমার বেশ ভালভাবে জানা আছে।

অতএব চলো মুলাঁ রুজ অথবা লাল হাওয়া কলে। তাত যদি দেশে বদনাম ছড়ায়, একইু রসরসিকতা হয় আমাকে নিয়ে তা হোক। চৌরঙীর শাজাহান হোটেলের জীবনयাত্রার সঙ্গে যার পরিচয় আছু তার কিবা ভয় মুঁঁँ" রুজে? আর অভিজ্ভেরা জানেন, মুলাঁ রুজ রু সৌ্ট ডেনিস-এর মতন বেলেম্মাপনার জায়গা নয়, ওখানে বিনোদনের সন্গ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলে আসছে সেই ১৮৮৯ সন থেকে যখন মুলাঁ র্রুজ্রের দরজা খুললো। ফরাসি ক্যান ক্যান নৃত্যের ইতিহাস লেখা সজ্তব নয় মুলাঁ র্রজের উম্মেখ না করে।

মুলাঁ রুজের শো সম্পর্কে কিছু খবরাখবর ইতিমধ্যেই জোগাড় করা গিয়েছে। প্যারিসের নাইট লাইফে পুরো একশ বছর ধরে এখানকার ফ্লাউ खুউ (যা অনেকটা চাউ চাউ-এর মত্ন শোনালেও, এক জিনিস নয়), ভ্রিলি পেটিকোট

এবং লুসিয়াস লাস্যময়ীরা দর্শকহৃদয়ে আাुন ধরিয়ে চলেছে। আমার মনে পড়নো এর নকলেই কলকাতায় একসময় লুসিয়াস (রসালো) লোলা হৈচে ফেলেছিন। মিস্তিত্যে, মরিস শেভালিয়র থেকে আরশ্ত করে মার্কিনি আাুন জোসেফ্নিন বেকার পর্যত্ত অনেরেই এখানে অংশ্যহণ করেছ্ছে। মার্কিন লেখক উইলিয়াম ফককনার তরুণ বয়সে মুলাঁ রুজ দর্শন করে মাকে চিঠি লিঢেছিলেন-আমেরিকায় প্রত্যেকে বলবে জায়গাট পাপপর কেন্দ্র। কিশ্ু এটা একটা সঙীতশালাও বটে-যেখানে মেয়েরা কেবল লিপস্টিক অগ্গে ধারণ করে মঞ্চে आসে। থোনা মাংস রমণী-শরীর অনেক দেখা যায়, কিষ্তু এহ বাহা। এখানকার মিউজিক মেটেই অবহেলা করার নয়। একটি মেয়ের শরীরে সোনালি রঙের পৌ্ট ছাড়া আর কোনও অবরণ নেই, কিষ্ু যা ব্যালে দেখালো তা ডুলবার নয়। আর একটি মেয়ে, যার গলায় স্রেফ গোটা কুড়ি হার ছাড়া কিছু নেই সে স্ক্যাভ্ভিনেভিয়ান কমপোজার সাইবেলিয়াসের কবিত পাঠ করলো-অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞে।

আমার কপাল বে প্রসন্ন নয় তা শেষ মুহূর্তে জানদগগলো। মুনাঁ রুজের আসন
 তিনি প্যারিসে নেই।

জামি একটা জিনিস বার-বার দেখৌ্ট্যিীকে মন থেকে চাইছি তাঁকে শেষ
 বাইরে থাকলেও বাবলু মপ্দিকেক্ৰুর্গে দীর্ঘসময় কথা বলার সুযোগ হলো। এই আলাপনের বেশ কিছুট টেলিচোনের মধ্যমে। টেলিফোন যেভাবে দূরত্ব ঘুচিঢ়ে দিচ্ছে তাতে আগামী শতাবীতে হয়তো মানুমের মুখোমুখি বসে কথাবার্তা বলার প্রয়োজনই থাকবে না।

সম্বিৎ হাসলো। ওর ধারণা, মানুষকে কাছাকাছি বসিয়ে তার চোথের দিকে তকিয়ে মনের সঙ্গে কথা না বললে আমি শাস্তি পাই না। মনুষেে শরীরের দিকে তাকালে অবশ্যই আমি ডরসা পাই। চোে দেখার পর কানে কथা ওনলে মানুষটা সম্বচ্ধে একটট ধারণা গড়ে ওঠ১। যে-মানুষ সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা জন্মায় না, ভালবাসা জন্মায় না তর সম্বচ্ধে কেন জানি না লিখতে ইচ্ছে করে না। দুনিয়ার যত লোকের নামডাক আছে তাঁদের সবার সম্ধক্ধে আমাকে লিখত্ হবে এমন কোনো দিব্য নেই, পথে বেরিয়ে যা ভাল লাগে जা করার স্বাধীনত জজকাল आমি বিশেষভাবে উপজোগ করি।

বাবলু মপ্পিক মানুষটি জাতশিল্পী। এঁর আসল নাম প্রদীপ বসু মপ্পিক, কিন্তু ভবানীপুর পাড়ার ডাক্নামটাই বিশ্পময় প্রচারিত হয়ে গিয়েছে। বাবলু মপ্মিকের ছবি দেথে মনে হবে না লোকটির বয়স আটচপ্মিশ এবং বিদেশের বহ ধকল ওঁর

মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গিত্যেহে। বয়সকে আয়ত্তে রাখার পিছনে হয়তো ভবানীপুরের আখড়ায় নিয়মিত স্বস্থু্র্চ্টার প্রভাব আছে। শরীরস্থাস্থ সম্বন্ধে থবরাখবর রাখার অধিকার বাবলু জন্মসূত্রে পেয়েছেন-মায়ের দিক থেকে ওঁর এক দাদু হচ্ছেন বিখ্যাত যোগী বিষ্ষুচরণ ঘোষ। বিষ্বুবাবুর ছেলেও জাপান ও আমেরিকায় বোগাসনের মাধ্যমে বাঙালির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। পারিবারিক সূত্র দিয়ে সঙ্গীতও বাবলুর অধিকার—ওঁর এক জ্যাঠা ছিলেন বিখ্যাত কীর্তনিয়া, আর মামাতো ভাই স্বপন চৌধুরি, মার্কিন দেশ-প্রবাসী বিখ্যাত তবলিয়।। আর এক মামতো ভাইয়ের লৌ্যকাহিনীর সন্গে আমরা সুপরিচিত, ভারতীয় বিমানবাহিনীর তপন চেধেরি। ১৯৬৫ সনে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তিনি প্রান বিসর্জন করেন। দক্ষিণ কলকাতায় এঁর স্মৃতি রক্ষার্থ্ৰু তপন থিয়েটারের সৃষ্টি। তপন টৌধুরির নাম উঠলো এই জন্যে যে তিনি একসময় বাবলুকে যথেষ সাহাयা করেছিলেন যা ছড়া বাবলুর শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন সষ্যব হতো না।

বাবলু মপ্পিকের বাব। ছিলেন চলচ্চিত্রের ক্যামেরাম্যান প্রখ্যাত নীতিন বসুর সহকারী। নীতিনবাবুর এক ভাই শখ করে ছায়ানাট্রু অভ্যাস করতেন। বাবলুর এক ভাই এবং বউদিও শখ করে এই ছায়া প্পী@ Cvলা করতেন যার থেকে
 মোমবাতির সামনে হাত নিয়ে সেপ্র্যাক্ধীখ্খি করতো। সেই সক্গে চলতো আখড়ায় স্বग्रुण्ठा।
 যাবার স্বপ্ন দেখত় লাগলো বাবলু। ওখনে স্বাস্যুর্চা করতেন এক ভদ্রলোক यাঁরে সবাই মামু বলে ডাকতে। এই মামুটি বিদেশে চাকরির জন্যে নিয়মিত आ<েদন পাঠাতেন এক প্র<েশনাল জার্মান মহিলার মাধ্যমে যিনি পয়সার বিনিময়ে চাকরির আবেদনপত্র নিঢে দিতেন। এই মামুই যেদিন বাবলুর মনের ইচ্ছের কথা জানতে পারলেন সেদিন একখানা চিঠি বাবনুকে দিলেন, বললেন, এই জার্মান কোম্পানি মেকানিক্যাল লাইনের লোক চাইঢে। আমার আপ্রহ ইলেকট্রিক্যাল লাইনে। এস্যানেডের সেই জার্মান মহিলার মা্যমে আবেদন করা হলো এবং কী আশ্চর্য কয়েক সপ্তাহ পরেই প্রদীপ বসু মপ্পিকের নিয়োগপপ্র এসে গেলো।

পাশপোর্ট জুটে গেলো সহজে, কারণ ভবানীপুরের আখড়ায় পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের বিশ্পনাথ ব্যানার্জি নিয়মিত আসতেন। জাহাজের টিকিটের জন্য তখন সবাই হরি সিং-এ যেতে। সেখানে বাবার কছে ধার করে কিছू টাকা আগাম জমা দিলো বাবলু। জার্মান ভিসার অবেদনও করা হলো।

নির্ধারিত দিনের মাসখানেক আগে বক্থুদের কাছে বাবলুর ঘোষণা—আমি

জর্মানি যাচ্ছি। বন্ধুমহলে ইম্জত বেড়ে গেলো। পাড়ার আর এক বন্ধু পীযুষ রায় বললো সেও জর্মানিতে একটা কাজ ম্যানেজ করেছে এবং এক সঙ্গে বিদেশে যাওয়া যাবে। কিস্তু বাবলুর বাবা বাকি জাহাজভাড়া দিতে পারলেন না। লজ্জ্রার মাथা থvয়ে বাবলু চললো মামা রাম টৌধুরীর কাছ, যিনি পুলিশের তদানীখ্তু অ্যাসিসটটট্ট কমিশনার ছিলেন। রামবাবু প্রথম থুব চেচালেন, পরে ভাগ্নেকে টাকাটা দিলেন।

জাহাজ ছাড়লো বোম্বাই থেকে। ওই জাহাজে চারজন বাঙালি ছিল, সবাই ভাগ্যসম্ধানে জার্মানি চলেছে। তেরো দিন সমুঢ্রে কাট্টিয়ে বাবলুর খুব মন থারাপ, তারপর ইতালির জেনোয়া বন্দরে অবতরণ। ওখান থেকে ট্রেনে জর্মানির শহর ডাॉ্টমভ, ওখানে বাবলু একেবারে নিঃস্।। সেদিন ছিল শনিবার, স্টেশনে তাকে নিতে কেউ আসেনি, তার ওপর জর্মান ভাষার ওপর কোনও দখল নেই।ওখানে ক্যাথলিক মিশনের সেবকরা রক্প করনেন। কাগজপত্তর দেখে ওঁরা কারখানায় ডিরেকটরকে ফোন করলেন। এই ভদ্রনোক বাড়ি থেকে গাড়ি চালিয়ে স্টেশনে এসে বাবলুকে এক হোটেলে তুলে দিয়ে গেলেন বললেন, সোমবার আবার আসবেন।
 সম্বল সামান্য ট্রাভেলার্স চেক। এক ভদ্যাধ্টী দয়া করে কুড়িটা মার্ক ধার দিলেন। সেই দিন কিছ্র আলুস্দেদ্ধ ও কোকু < বাঙালি ভদ্রলোকের ঠিকানা ছিক্ঠি :বিবার সকাল দশটা নাগাদ টাঁর ঠিকানায় হাজির বাবলু। জানা ছিল না রীবিবার এখানে সবাই অনেকম্ষল ধরে ঘুল্মায়। বেল বাজাতে মিস্টার ভট্টাচার্य ছুলুদুলু ঢোেে দরজা খুলে বললেন, রাত সাড়ে চারটেয় উইক এভু করে ফিরেছি। আপনি এই সোফায় একটু ঘুম্মেন, বলে ভদ্রলোক আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। উঠনেন দেড়টায় সময়। লাঞ্ঞ খাওয়াবেন বলেছিলেন, কিক্তু লাঞ্চ মানে টোস্টু, ফল এবং চিজ। বাড়িতে আদরে মানুষ হওয়া বাঙালি বাবলুর ঢোেে এই খাবার দেথে জল। লাঞ্ খেয়েই মিস্টর ভট্টাচার্य বললেন, আপনি আসবেন তা তো আগে ঠিক করা ছিন না, ফলে আমার বাঙ্ধবীর সল্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা রয়েছে, আপনি আসুন আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। বাক্ধবীর সন্x আলাপ হলো বাবনুর।

সোমবার•থেকে কারখানায় শিক্ষানবিশ-মেকানিক্যাল কাজকর্ম। আট ন’ঘ্টা দাঁড়িয়ে-দাঁড়়িয়ে বাঙালির প্রাণ বেরিয়ে যাবার অবস্গ। এই কাজে কোনওরকম আা্রহ পচছ্ছ না বাবলু মপিক। কিষ্তু কোনও উপায় নেই।

ছ মাস মুখ বুজ্জে দাসד্ত করার পরে অন্য এক শহরে শিক্ষেনবিশি পাওয়া গেলো—নাম হামবুর্গ। দুর্ভাগ্যক্রমে এবারের কোম্পানির কাজ আরও

খারাপ-জঁরা জাহাজ তৈরি করেন। কাজের দুঃঘ ভুলবার জন্যে বাবনু মপ্মিক একটা অ্যাকর্ডিয়ন কিন্নে বসলো, ওইটা অভ্যাস করে কিমুটা শাস্ডি। বিদেশে আসাটই ভুল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এথন ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার মুখ নেই।

পৃথিবীর সব জায়গাতেই কিছু দয়ালু মানুষ থকেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলারা প্রায়ই মাতৃসমা। এমনই একজন, জার্মান মহিলা বাবनুর বাজনা তনে বললেন তোমার প্রতিভা রয়েছে মনে হয়। ঢুমি সাউথের একটা মিউজিক স্কুলে চলে যাও, আমি যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি। ওચানকার অ্যাডমিশন পরীদ্ষায় পাশ করে বাবলু মপ্মিক হাজির হলো ক্রসিনজেন শহরে যেখানে অন্য কোনও ভারতীয়ের বসবাস ছিল না। ওইখানইই ওরু হল সাধনা। কিন্তু এখানেও অসুবিধে। মিউজিক ইস্কুলে বাবলুকে শেখানো হচ্ছে কী করে মিউজিকের মাস্টারি করতে হয়, কিষ্তু ওর ইচ্চা নিজেই আর্টিস্ট হবে এবং শ্রোতাদের হৃদয় হরণ করবে।

এই সময় অনেক অনুঠ্ঠান ও টিভি দেখে বাবলুর খেয়াল হলো, নানা দেশের মানুষ ইউরোপের গানবাজনার লাইনে অশ্শ নিচ্ছে রিক্ত সেখানে ভারতীয়দের
 অনুপ্রেরণা দিলো মিহির সেনের জীবন্নি ব্রী বাঙালি মধ্যবিত্ত বিলেতে

 কিষ্দ তাতে ভয় পায় না নতুন মূzex দুঃসাহসী বাঙালি। মিহির সেনের কাহিনী এই সময় কীভাবে সমস্ত জাতকে নীরবে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল তা আমদের সকলের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে, বৌবনের নবনায়ক হিসাবে তাঁর ডৃমিকা আজও আমাদের যোগ্য স্বীকৃতি লাভ করেনি।

অনেক রাত ধরে বাবলু নানা ভাবনায় ভুলে থাকরো। আর মাঝে-মাঝে মনে পড়তো ছায়া নিয়ে খেলার কथা। কিছু-কিছু অভ্যাস চালাতো মোমবাতি জ্রালিয়ে ঘরের দেওয়ালে। তারপর মিউজিক ইস্কুলের ঘরোয়া অনুষ্ঠানে একদিন দুম করে বাবলু মধ্ধিক নেলে পড়লো। সবাই ভাবলো ছায়াখেলা আবার কী জিনিস! তবু ভদ্রত করে ক’মিনিট সময় ওকে দেওয়া হলো। বাবলুর সেই অনুষ্ঠান দেথে অনেকেই কিত্ত মোহিত। গানবাজনার মধ্যে একটা নতুন ধরনের আনন্দের অনুভুতি। এবার ইস্কুলে প্রকৃত সম্মান অর্জন করলো বাবলু।

তারপর এক ভদ্রলোক বললেন, "ছুমি স্থানীয় টিভি স্টেশনে চিঠি লেখে, ওরা নতুন ট্যালেন্টকে সুযোগ দেয়। ওখানে আবেদনপত্র গেলো এবং উত্তর এলো টেলিগ্রামে। ঢিভি কেন্দ্রে অর্ডিশন হলো এবং আশ্রর্য বাযাপার, অনুষ্ঠানের সুযোগও এসে গেলো এবং সেই সজ্গে সাতশ মার্ক পারিশ্রমিক। সেই প্রথম শিক্লী

হিসাবে রোজগার，অতজনো টাকা মাত্র ছমিনিটের জন্যে ভাবা যায় না！ওই সময় টাকার ভীষণ টানটানি। স্রেফ পাঁউরুটি এবং জেনি খেয়ে বাবলুর জীবনধারণ। প্রচণ শীতেও ঘর গরম করার জন্যে জ্বালানি কেনার সামর্থ্য নেই， ফলে স্রেফ গরম জলের বোতল নিয়ে কট্টর রাতের শীতের সল্গে সং্গাম করতে হতো।

টিভিতে বাবলুর বেশ সুনাম হলো। ছোট্ট শহরে অনেকেই ওকে চিনে গেলে।। স্থানীয় কাগজেও কিছ্ম প্রশংসা বেরুলো। এবার ছায়ার শো－টা কীভাবে আর একুু বড় করা যায় তার জন্যে চিষ্তা। স্টুটোর্টে ভারতমজলিশ বনে এক ক্লাব ছিল। সেথানে এক বাঙালি ভদ্রলোক বাবলুর প্রতি দয়াপরবশ হলেন। বললেন，＂আমাদের ক্লাবের ইন্টারন্যাশনাল নাইট অনুষ্ঠান হবে，দেথি আপনাকে এক চান্স করিয়ে দেওয়া যায় কি না＂＂কিস্তু ছায়াখেলা সম্পর্কে তাঁর মনেও যথেষ্ট সন্দেহ। তব্রু সুযোগ মিললো—＠বং সে－রাতে সবার হৃদয় জয় করলো বাঙালি বাবলু মপ্পিক। তেষট্ডি দেশের নমুনা অনুষ্ঠান ছিল—বেশির ভাগই গান বাজনা অথবা নাচ，অনেকদিন ধরে একই ধরনের শো দেঙ্ে দর্শকরা ক্লান্ত হয়ে ছিলেন，
 ভদ্রলোকের মুঘরক্ষা হলো এবং কাগজে বাক্টু মপ্মিকের শো সম্পকে নানা প্রশংসাসুচক মন্ত্্য বেরুতে লাগলো।

বাবলু মপ্মিক আমাকে বলেন，জীক্রি একটা শিকলের মতন। একটা ঘটনা থেকে আর একটট घটনা ঠিক পিক্কি⿵冂卄丨二小心 মতন এগিয়ে আসে। পরে পিছ্ন ফিরে তাকালে অবাক লাগে। স্টুটগাটের থবরের কাগজের রিপোর্ট পড়ে এক বুড়ে এজেন্ট বাবলুকে সুইজারল্যাণ্ডে বাইশদিনের বাইশটি ভ্রামমাণ শোয়ের প্্স্তাব দিলেন। বিদেশ্শ শিল্পীরা，সাহিত্যিকরা সবাই এজেন্টের মাধ্যমে কাজ করেন। এঁরা সাধারণত শিল্পীদের আয়ের আট থেকে দশ শতাংশ নিয়ে থাকেন，কিষ্ঠু মুन্যবান यোগাযোগ করিয়ে দেন। আমাদের দেশেরও খ্যাতনামা শিল্পীরা সামনে একজন প্রতিনিধি রাদেন দরদস্তুরের জন্যে－কিষ্ুু তাঁকে সরাসরি এজেন্ট না বলে ‘পারিবারিক বক্বৃ＇সেক্রেটারি’’ ইত্যাদি বলে চালiনো হয়। পশ্চিমে ব্যবসাট। সোজাসুজি হয়।

বাবলুর তখনও ড্রাইভিং জানা হয়নি। কিস্তিতে টাকা শোধ করার প্রতিশ্রতি দিয়ে সে ড্রাইভিং শিখলো। পুরনো একটা গাড়ি কেনবার জন্যে জার্মানবব্ধু টাকা ধার দিলো। এই গাড়ি ছাড়া বাইশ জায়গায় শো করা অসষ্ভব।

একটা ভারতীয় ড্রেশও তৈরি করাতে হলো। অনেকটা জাদুকর পি সি সরকারের মত্ন। মাথায় পাগড়ি। কয়েকটা শোয়ের পর পাগড়ি ছেড়ে দিলো বাবলু，মনে হলো পি সি সরকরের বড্ড নকল হয়ে যাচ্ছে। নকল করে কখনও

বে জাত শিল্লী হওয়া যায় না, এই দূরদৃষ্টি বাবলু জার্মনিতে আয়ত করেছিল। বাইশটা শোতে কিছু সাফল্য এবং অনেকটা স্বীকৃতি এনে।। এই সময় স্টেটোন প্রাপার নাম এক হাস্গারিয়ান শিল্পীর সজ্গে বাবলুর ভাব হয়ে যায় আর একজন বন্ধু জার্মান লোকগীতির গায়ক, এঁরা ছোট ছোট শো করে বেড়াতেন। একদিন একটা অনুষ্ঠানে ওদের সজে গিয়ে আচমকা শো দেখাবার সুযোগ পাওয়া গেলো, কিস্তু বিনামৃল্যে। দর্শকমহলে আবার সাফল্য। পরের সপ্তাহে আবার ফোন এলো ওই ইণ্যিয়ানকে সল্গে আনুন, ওঁকেও পয়সা দেবো।

এইভাবে একরাত্রে জেনেভাতে শো করতে গিয়ে বাবলুর ভাগ্য আবার সুপ্রসন্ন হলো। পৃথিবীর সমঙ্ত বিখ্যাত শো্রের রাজধানী হলো প্যারিস। যেশিল্পী প্যারিসে কল্কে পেয়েছে সে দুনিয়া জয় করেছে। প্যারিসের এজেন্টরা নহুন-মতুন প্রতিভা আবিষ্কারের জন্যে অনেক সময় দুনিয়া চষে বেড়ান। প্যারিসের এজেন্ট মাদাম বাজোর এসেছিলেন জেনেভায়, সেখনে বাবলু মপ্ধিকের শো দেখে হোটেলে দেখা করতে বললেন।

যা ছিল স্বপ্ন তা এবার সম্তব হলে।। মাদাম বাজ্জ্যুর জানালেন, প্যারিসের
 - পান্টে স্রেফ ব্যাগ হাত বাবনু মপ্পিক ক্রেব্রেসে হাজির হলেন। মেড ইন ৩বানীপুর ছেলেটি দুনিয়ার বারো ঘাদ্ৰুল্রে থেয়ে এথন পাকা আর্টিস্ট হয়ে উাঠছে। ইন্টারন্যাশনান হ্রাবের बীস্টি থেকেই আরও এক-পা এগোনো
 অসংখ্য প্রমোদশালায় চিত্তবিনোদনের জন্যে শত-শত অনুষ্ঠান হচ্ছে প্রতি রাত্রে, আানুষের চাহিদা মৌাতে দুনিয়ার নারী ও পুরুষ শিচ্রীরা এখানে হাজির হচে। (.কউ জোসেফিন্ন বেকারের মতন বিখ্যাত হচ্ছে, কেউ ব্যর্থ হয়ে চিরদিনের জন্যে भाরিं়ে यাত্ছ।

এক ঘটনা থেকে কী করে আরেক ঘটনার উৎপত্তি হয় আইফেল টাওয়ার
 -শিত এসে বাবলুর শো দেন্থে গিয়েছিলেন। এক সষ্ষায় হঠাৎ অঘট্ন অG!লা। মুनाँ রুজের এক স্থায়ী শিল্পী इঠাৎ অসूস্থ, তিনি आসতে পারছেন -॥। টেলিফোন এলো আইফেল টাওয়ারে, বাবলু কি আজ এথনই এসে rişপক্মকে সাহাय্য করতে পারে? দুহু-দুরু বুকে মুनাঁ রুজে হাজির হলো
 1.7. খায়ার থেলা সকনে দেখতে পাবে? ও-বাপারে চিত্তা হলো না বাবলুর, :1ハा1 হোক হল্ যত বড় হবে বড় পর্দায় ছায়াও তত বড় করা যাবে। ‘পার্ক শ্xরণ করে বাবলু মপ্মিক শো শুরু করলেন। সেদিন ন’মিনিট পরে

মুক্ধ দর্শকের হাততালি থামতেই ঢায় না। আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাবলুর এবার প্রকৃত পদক্কেপ্প ঘটলে।।

মুनाँ রুজের কর্ডৃপক্ষ বললেন, আগামী কালও যদি নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতি ঘটে তাহলে আসতে হবে। সেবার পর-পর একৃশ দিন হাতছায়ার শো চললো, কারণ শিল্পী অসুস্থ, তিন সপ্তাছ কজে আসতে পারেননি।

বাবলু মপ্লিক আমাদের বললেন, "ভাগ্যের কতরকম রসিকতা চলেছে এই মানব সংসারে। কখন যে কী সুভোগ বা কী পরীক্ষ্ এসে যাবে তা কেউ জানে
 জানালেন, কিছুদিন পরে যখন অনুষ্ঠানসুচি পাল্টানো হবে তখন বাবলুকে একটা বড় রকম্মের সুযোগ দেওয়া হবে।

পৃথিবীর নামকরা লোকদের পদধূলি পড়ে মুলাঁ রুজে। কত খ্যাতনামা লোক যে বাবলুর প্রতিভায় মুক্ধ হয়েছে তার হিসাব নেই। একবার ওঁকে ডেকে পাঠালেন সৌদি আরবের রাজা ফৈজেলের ছেলে প্রিন্স আবদূমা। খুব দুশ্চিন্তা হলো, কারণ ফৈজললের কার্ৰুন ছায়াতে দেখাচ্চিলেম বাবলু। কয়েকজন আরব ইতিমধ্যেই বাবলুকে ভয় দেথিয়ে গিয়েছেন, ওস্ৰক্কুাঁ ঠিক নয়। প্রিষ্স আবদুম্মার


 সোনার ঘড়ি উপহার দিলেন স্র প্রে রাজা לৈজলের স্কেচ খোদাই করা রয়েছে।

এর পর এক দশকের বেশি সময় ধরে বাবলুর বিজয়রথ গতিশীল থেকেছে, প্রমদা প্যারির রাত্রিতে। এতো দীর্ঘ সময় ধরে মুলাঁ রুজ কোনও শো অপরিবর্তিত রাখেনি। একবার নতুন শোয়ের উদ্বেধন করতে এলেন ব্রিটেনের রাজকুমারী প্রিন্সেস অ্যান ও তাঁর স্বামী মার্ক ফিলিপস। শিওদের সাহাযাকল্লে।

ইতিমধ্যে আমেরিকার লাস ভেগা শহরে মুলাঁ রুজের নতুন শাখা প্রতিষ্ঠিত হলো। ওখানকার কর্ডৃপক্ষ খবর পাঠালেন, বাবলু মপ্পিককে আসতেই হবে। প্যারিসের মুলাঁ রুজ বাবলুরে ছাড়লেন, কিস্তু নির্দিষ সময়ের জন্যে। আমেরিকায় লাস ভেগাতে প্রায় এক বছর শো করলেন বাবলু। "সে এক অভ్ర্ত অডিজ্ঞতা। আমি শো দেখাচ্ছি সেই একই মঞ্চ থেকে যেখানে একদিন এনভিস প্রেসনে ও বিং ক্রসবির মতেে বিশ্ধবিজয়ীরা দিন্নের পর দিন শো করে গিয়েছ্নে।" নাস ভেগাতে দীর্घদিন থাকার অনুরোধ ছিল, কিত্য পুরন্নে হুক্তি অনুযায়ী প্যারিসে ফিরতে হলো বাবলু মপ্মিককে।

অবশেবে এই ১৯৯০ তে এসে মুলাঁ রুজের সঙ্গে বিশেয ঢুক্তির মেয়াদ শেষ হল্লে। यদিও ওঁদের সজ্গে সম্পর্ক রয়ে গিত্যেছে। কাজের সুবিধের জন্যে প্যারিসে যেখানে বাবলু মপ্পিক বাড়ি কিন্নেেন সেটি মূনাঁ রুজ থেকে হাঁটাপথে মাত্র সাত মিনিট। বলা বাহ্ন্য, বাবলু মপ্পিক ও তার ঙ্ত্রী অনুরাধা এখন মার্সেডডজ গাড়ি চালান।

বিদেশে শত-শত সুন্দরীদ্রের সান্নিধ্যে এসেছ্নে বাবলু। এঁদের সঙ্গে রাতের পর রাত শো করেছ্নে বাবলু, কিত্তু জীবনসস্গনী নির্বাচনে বঙললনার প্রতি দুর্বলতা থেকে গিয়েছে। ১৯৭৮ সালে একবার কলকাতায় এসে এ-এ-ই আইয়ের রেস্তোরাঁ় অনুরাধার সঙ্গে দেখা এবং সঙ্গে-সঙ্গে বাবলু মনস্থির করে ফেনলেন। কুড়িজন বরयাত্রীসহ বিনাপণে অচিরেই বিবাহ প্রস্তাব। কিষ্তু পাত্রীপক্ষ্র্র পুরুতমশাই বেঁকে বসলেন, চৈত্র মাসে হিন্দুবিবাহ অসঙ্ভব। তখন বাধ্য হয়ে ব্রাম্মমতে বিবাহ করে বিপদ এড়ান্নে গেলো। এবার হনিযুনের পরিকক্পনা। শুভযাত্রার দিনে আবার অঘটন! একটা টেলিগ্রাম এলো ব্রিটেনে টিভিতে মঙ্ভ শোয়ের নিমষ্ণণ। इনিমুন মাথায় উঠলো। শো বিজ্ঞ্রুসের মানুষ এমনিই হয়,


অবশ্য ঈশ্ষরের আশীর্বাদ এঁদের দাম্পত্ঠৃন্বীন সুখের হয়েছে। প্যারিসে এই বাঙালি পরিবার একেবারেই "ভেতো ব্বঙ্রীলির গেরর্ত" জীবন্যাপন করছে দশ বছরের একটি কন্যা অনীতার সজ্ত্র

বাবলুর বয়স এখন প্রায় পাপ্রে। জানালেন, "বিয়েটা একমু বেশি বয়সেই করেছি। জানেন তো শিল্পীর জীবনে অনিশ্চয়তার কথা। আজ কাজ আছে, কাল নেই, আজ পয়সা আছে, কাল কী হবে কেউ জানে না, ভাবতাম দেশের একটা মেশ্রেকে ঘরছাড়া করে বিদেশে নিয়ে এসে বিপদে <েন্লবো? মোটামূটি অত্থ সম্বক্ধে চিন্তামুক্ত হয়ে তবে বিয়ের গাঁটছড়া বাঁধতে সাহস পেয়েছি।"

বাবলু বললেন, "অমি যে শো দেখাই ত ভারতবর্ষেরই দান। এর মধ্যে আমাদের নৃত্যকলার বিভিন্ন মুদ্রার বিশেষ দান আছে। পশ্চিমের লোকের ধারণা এটা চিন থেকে এসেছে। কিছ্ম চিনা এ-বরনের শো করে, কিচ্দ ওরা কাগজ এবং কার্ড বোর্ডের সাহায্য নেয়। সাহেবরাও আমকে নকল করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কিত্ু ওদের হাততলো ভীষণ মোট-মোটা, ওদের আঙূলে ভারতবর্ষের নমনীয়ত কী করে আসবে? চেষ্টা করেও পারে না। আমার কাজে তো লুরোচুরি নেই, সবার চোখের সামনে একটা প্রোজেষ্টরের কাছে দাঁড়িয়ে দর্শককে আনন্দ দেবার চেষ্টা করি। এর জন্য অনুশীলনের দরকার হয়, কথনওকখনও দশবারো ঘণ্টা টানা অভাাস করি!"

প্যারিসের যে-বাড়িতে বাবনু মপ্মিক থাকেন সেখানে রাত্রে ওঁদের বেডর্মে

প্যারিসের রাস্তার আলো এসে পড়ে। অনেক সময় গভীর রাতে ওই আলোয় সাধনা ওুু করেন বাবলু মপ্পিক, নতুন-্তুন সৃষ্টির সস্ভাবনার দ্বার ওই সময় খুলে যায়।

দूনিয়ার এমন কোনও দেশ নেই যেখােে না বাবলু মপ্লিক শে করে বেড়ান। কিন্তু বিপ্ব্যাপী সাফল্য সন্ধ্র মানুষটি একেবারে সাদাসিধে এবং গোবেচারা থেকে গিয়েছেন। বললেন, "যতই এখানে ওখানে শো করি মনটা দেশেই পড়ে রয়েছে। আর মাঝে-মাঝে ভাবি, এদেশে কত সাধারণ প্রতিভা সাফল্য অর্জন করজে, আর আমাদের সেরা আর্টিস্টরা সামান্য একটু ট্রেনিং এবং পরামর্শরর অভাবে দেশের সীমানার বাইরে আসতে পারছে না।"

বাবলু মপ্পিক মাঝে-মাঝে স্বপ্ন দেখেন দেশে ফিরে আসবেন। এইখানে স্থায়ী ঠিকানা করে সমস্ত দুনিয়া চষে বেড়াবেন, কারণ তার্র এখন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সেই সময় দেশের জনৌও কিছু করতে হবে। বিশেষ করে, স্থানীয় কিছু প্রতিভাকে यদি আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছনোর পথ দেখানো যায় ত হলে বিশ্পের আনন্দমঞ্চে ভারতবর্ষের অনুপস্থিতির বদনাম ঘুচে যাবে।
 কোরিয়ায় শো দেখাবার জন্যে বেরিয়ে পদ্রু। ওখান থেকে হয়তো যারেন
 খাতায় नিথে দেওয়া প্রদীপ বসু মভ্যির্রి দেশে-দেশে মোর ঘর আছে।


ও লা লা! প্যারিসের হাওয়া আমার গায়েও লেগেছে। নিজের অজাc্যেই আমার সবচেয়ে প্রিয় ফর্রাসি শব্দটি একাঁ সুরের সণ্গেই গলা থেকে বেরিয়ে আসছে। "সব জায়গায় দুনিয়া यা চায় তাই তোমাকে করতে হয়, একমাত্র প্যারিসেই তোমার যা ভাল লাগছে তা করা যায়।" এই বিখ্যাত উক্তিটি আমার আবিক্কার নয়। সম্বিতের সুপারনানা সহকারিণী ক্যারোলিন এই উদ্ধৃতিটি উপহার দিয়েছে। ক্যারোলিনেের তুণের শেষ নেই। লা হেজ্গাগন (অর্থাৎ ফান্স) সম্বল্ধে তর যজো ভালবাসা ততো আখ্র পৃথিবী সম্বন্ধে। মন দিয়ে ইংরিজি শিথেছে, হাতের লেখা তো মুর্কোর মতন। ঢার ওপর অক্কে এমন ব্যুৎপত্তি যে সম্বিৎপুর্র

সৈকতের প্রাইভেট টিউ'টরেরও দায়িত্ব সে নিয়েছে।
কত সুন্দর কथার মণিমুক্তে মে ক্যারোলিনের সধ্চক়ে আছে কে জানে। আমাকে প্রায়ই উপহার দেয়, আমি চটপট লিথে নিই। আজ ক্যারোলিন বললো, "প্যারিসের বে-্রেশख্তি তোমায় দিলাম তা লিত্ছেছ্নে আহেরিকান সাহিত্যিক श্যারিয়েট বিচের স্টো, যাঁর আক্কল ট্মস্ কেবিন সমস্ত পৃথিবীকে কাঁদিয়েছে। আকন টমস্ প্রকাশিত হওয়ার পরেই ১৮৫৩-র জুন মাসে প্যারিসে এসে এই অকপট সত্য কথাট লিৃে গিয়েছেে ফরাসি নিন্দুকদের মুখ চিরদিনেন মতন বক্ধ রাথতে।"

ক্যারোলিন এর আগে আমার পথথ্রদর্শিকার কাজ করেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে রসিকতা করেহে, "প্যারিসকে ঠিক মতন দেখতে গেলে আপনাকে প্ঁচশ বহর বাঁচতে হবে মিস্ট্র মুখার্সি!" তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ু ক, ক্যারোলিন। কিষ্ঠু এই কদিনেন যা গিলেছি তা উগরোতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হবে।

আমরা রাজপঞ্ে দাঁড়িয়েছিলাম। ক্যারোনিনকে বললাম, "এতো চওড়াচওড়া রাঙ্তা দুনিয়ার কোনও শহরে নেই। আড়াজাফ্ভি গোলপোস্ট বসানে শতশত যুট্বল গ্রাউল্ড হয়ে যাবে।"

ক্যারোলিন সঙ্গ-সল্স ছোট্খাট রাস্তা আমাকে নিয়ে হাঁট্তে আরশ

 রয়েছে। রাঙ্ডাটি সত্যি সরু, কিষ্ৰুহ্যী কাশীধাম বা হাওড়া থেকে এসেছে তকে সরু গলি দেথিয়ে কাত করা শক্র। সুপারনানাকে বললাম, "তুমি কলকাতায় आসবে তখন এই রকম রাঙ্ডা ডজন-ডজন দেখাবো, ওৃু ওখানকার নামఆলো তেমন মজার নয়। লোকের নাম ছাড়াও যে রাস্তার নাম রাখা সষ্ভব এই সরল সত্যাইুু আমাদের বেরসিক পৌরপিতারা প্রায় ভুলতে বসেছেন।"

ছোট রাঙ্ডা থেকে বেরিয়ে আবার প্যারিসের বড় রাঙ্তায় আসা গেলো। ক্যারোলিন জিজ্ভেস করলো, "এবার কোন জয়গা দেখতে চাও?"

কিষ্ঠ জায়গা দেখে কী করবো? কার্রালিন, আমি মনুম দেখত্ত ভানবাসি। প্রত্যেকটি জায়ার পিছনেও মানুষ রাক্রো, দ্রষ্টব্য স্থানে গেলে তাদেরই থোজ করি।"

ক্যার্রোলিন হাসলো। বললো, "ভাল জায়গা নিয়েও মানুষের মধ্যে কত
 আইফেল টওয়ার দেখিয়ে ক্যারোলিন বললো, "ওই টাওয়ার যথন তৈরি হলো তখন অনেক লোক একে কদর্য বনেেছিল। এর বিক্কেদ্ধে যাঁরা লিখিত আরেদন


কিছুদিন আগেই আর একটা সমীপ্পা হয়েছিল। প্যারিসের লোকদের জিষ্ভেস করা হয়েছিল, কোন-কোন কুশ্রী সৌষ তোমরা তেঙে ফেলতে চাও ? অপছন্দর এই তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছিন হাল আমলের জর্জ পস্পিদু সেন্টার এবং তার পরেই আইফেল টওওয়ার। আইফেল টওয়ারকে জাত ফরাসি এখনও শিি্পকর্ম বলে মেনে নিতে পারে না। আমি ভাবলাম, কলকাতায় এমন একটা ভোট হলে, কলকাতায় গত পঞ্চাশ বছরে যত সরকারি বাড়ি তৈরি হয়েছে সব ভাঙা পড়বে। স্থাপত্য থেকে সৌন্দর্যকে চিরবিচ্ছিন্ন রাখতে বাঙালিদের মতন পৃথিবীর কোনও জতত এই শতা্দিতে সফ্ল হয়নি। আমার এক বন্ধু বলেছিলেন, এইটাই তো স্বাভাবিক। চণীমণপে এবং ইটের পাজ্জ ছড়া বাঙালির মস্তিক্কে কিছুই ছিল না। অত কাছে থেকেও ওড়িশার রুচিমান স্থপতিরা বাঙালিকে মানুষ করেতে পারেননি। মধ্যিঋােে ইররেজ কিছুদিন ছূড়ি নেড়ে কলকাতাকে পৃথিবীর পাতে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। তারপর আবার সেই পুরন্লে বাঙালি বর্বরত। কয়েকশ চমeকার সৌধ ভেনে ऊঁড়োওঁড়ো করে ফেলা ছড়া ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত আমরা কিছুই করিনি। অয়ন যে অমন বিধানচল্র্র রায়
 করলেন তা ঈপ্পরই জানেন।
 প্রায়শই यেসব চিরখুকি দেখা যায় बr্তুত্দের দলে নয়। একা প্রায় তিনজনের কাজ করে, কিষ্ুু কর্ত্তবের চাপর্রুট্টায়াকা করে না, সবসময় প্রজপতির মতন ফুরফুর করছে এবং একই সজ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অভিষ্ঞতার সছ্গে উৎসাহের সহ অবস্থিতি সাধারণত ঘটে না, কিশু ক্যারোলিন আমার সন্গে এখনই অফিস্স ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ত্ প্রস্তুত।

আমি প্রপ্স করলাম, "ক্যারোলিন, ফরাসিরা কি একমু নিঃসস?"
ক্যারোলিন হাসলে।।"সঙ পেতে গেলেও এদেশে পয়সা ঋরচ করতে হয়, মিস্ট্র মুখার্সি। রাস্তার মোড়ে ওই হোর্ডিংটার দিকে তাকিয়ে দেই্য। এখনে শত-শত প্রতিষ্ঠান হয়েছে তারা টেলিফোনে মানুষকে সF দেয়।"

এইসব কোম্পানি কোটি-কোটি টাকা বিষ্ঞাপনে খরচ করছে। বলছে,
 আমাদের ফোন করো। টেলিফোন কোম্পানির সজ্গে বিশেষ ব্যবস্থা করা আজ్, তোমার টেলিফোন বিলে চার্জ উঠে যাবে। তুমি যদি দশ, পনেরো বা আধ্ট্টা অশ্লীল কথ্া ওনতে চাও বা শোনাতে চাও তারও বাবস্থা রয়েছে। কিংবা স্রেফ একজনের সজ্গে তুমি কথা চালাতে পারে।"
"অনেকেই নিশ্চ্য় নিঃসস, না-হলে এই ব্যবসার এমন রমরমা হবে কেন ?"

ক্যারোলিন বললো, "প্যারিসে অনেক লোক সঙী জোগাড় করতে পারে না। কেউ-কেউ সঙী পেলেও রেস্তোরাঁয় সময় কাটাবার টাকা জোগাড় করতে পারে না। অনেকে যার সঙ্গ পাচ্ছে তাকে পছন্দ করতে পাচ্ছে না। অনেকের স্রেফ সময়ের অভাব। রাত এগারোটার সময় হয়তো তার নিঃসঙ্গতা জেগে উঠলো। সেক্ষেত্রে এই সব কোম্পানির ইলেকট্রনিক সান্নিষ্য খুব কাজে লেগে যায়। ডায়ালের দিকে হাত বাড়ালেই বন্ধু। এই সব কোম্পানি জানে কী করে খরিদ্দারের কাছ থেকে বেশি পয়সা আদায় করতে হয়। তারা এক-একটা নেঙংরা গক্প্প বলবে যাতে অনেক সময় কেটে যায়, বিল বাড়ে। তবে খরিদ্দারকেও মনে রাখতে হবে, অনেক সময় স্রেফ যম্ত্রের সজ্গে সে কথা বলছে। ছুমি মনের সব বোঝা টেলিফোনে নামিয়ে দিতে পারো, ওই যস্ত্র তা ওনে নেবে এবং তোমাকে তোমার ইচ্ছে-অনুযায়ী সুড়সুড়ি দেবে। জ্যাষ্ত মানুষের সঙ্গেও কথা বলতে পারো, কিক্ত চার্জ অনেক বেশি, তবে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে পারো।"

যে-প্রতিষ্ঠানে কারোলিন কাজ করে সেখানে পরিসংখ্যানের ছড়াছড়ি। বিভিন্ন ধরনের বিপণনে সম্বিতের শাইনিং কোম্পান্ক্রিক উপদেষ্টার কাজ করতে হয়, তাই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পারিব্থভ্ভেশ অবস্থা সম্পর্কে ওখানে সংগৃহীত থাকে।

ক্যারোলিন আমাকে যা বললো তা ম্কের্রেয় ঢুকিয়ে নিয়ে নিজের দেশের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। আ্যলঁর নব্বই কোটি লোকের তুলনায় ওদের সাড়ে পাঁচ কোটি লোক। जত্থিয়্বে অস্তত কুড়ি কোটি সংসার, ওখানে দু’কোটির মতন। যা ভাববার, প্রতি একশজনের মধ্যে পঁচিশজন ফরাসি নিঃসঙ্গ জীবনयাপন করেন অথবা বাসস্থানে এদদের একমাত্র সাথী কুকুর অথবা বেড়াল।

শতকরা প্ৰিশজননের মতন মানুষ দৌেলা থাকেন। ফরাসির জনসংখ্যায় কিস্তু বাড় নেই। তবে গৃহপালিত কুকুর-বেড়ালের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং পণ্তিতদের ধারণা, এদের সংখ্যা কিছ্মদিনের মধ্যে ফ্রান্সের জনসংখ্যাকে অতিক্রম করবে। এইসব কুকুর-বেড়ালকে এমন ভালবাসে যে প্রিয়তমের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্যে নিজেরাও পশুখাদ্য খাওয়া শুরু করে। হ্যাঁ আর-একটা খবর, এদেশে যতো শিঙ্ড জন্মায় তার শতকরা পঁচিশজন অবৈধ, আরও খবর, পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা একটু বেশি হওয়ায় ফরাসি পুরুষদের রমরম।। পুরুষের মন জুগিয়ে না চললে ফরাসি মেয়ের কপালে অনেক কষ্ট আছে, যদিও小েয়েরা আগের তুলনায় এখন অনেক স্বাধীন। স্ত্রী স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা এসেছে আতলাস্তিকের ওপার থেকে। তবু কারুর মনে যে তেমন সুঈ নেই তার প্রমাণ প্রতি এক লহ্ষ মাথার হিসাবে রেপের সংখ্যা ফরাসি দেশে ভারতবর্ষের সাত শুণ। আख্মহত্যাতেও ফরাসি এগিয়ে আছে চার শুণ। আর মদ্যপানজ্জনিত রোগে

ফ্রাসি অবশ্যু দুনিয়ার নেতৃ丬্ব জোগাচ্ছে। এইসব ఆনলে বলা যায়, জয় হোক ভারতসন্তানের। শত দুঃখের মধ্যেও এখনও ভারতমতার সন্তানরা মায়ের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়নি। আমাদের মনে রাথতে হবে জাতীয় আয়ের হিসেবে ইউরোপের মধ্যে জার্মানির পরেই দ্বিতীয় বড়লোক হলো ফরাসি। ফ্রাসির মাথাপিছ্ আয় আমাদের চপ্মিশ ওণ।

টেলিফোনে সঙ্গদানের বিষ্ঞাপনণ্ডেো আমাকে আর আশ্র্য করছে না। শেদেশের শতকরা পচিশজন লোক সংসারে একলা থাকে সে লোশ একাকিত্ব ঘোচনোর চেষ্টা অবশ্যই বড় ব্যবসা হয়ে উঠবে। আমি যथাসময়ে এই ধরনের বিষ্ঞাপনের একটা ঘবি তুলিয়েছি টেলিফোনে ওঁদের সার্ভিসের নমুনাও সং্রহ করেছি। নিঃসস মননষ আসগলিষ্পু হলে কী ধরনের আষাত় গল্প ওনতে রাজি থাকে এই টেলিखোন-সংলাপগুলি তার c্রেষ্ঠ নিদর্শন। খবর পেলাম, টেলিফোনের এই আষাড়ে কথাবার্তার গতিপ্রকৃতি ঠিক করার জন্যে নামকরা মনস্তা্্পিকদের নিয়োগ করা হয়।
 তেমন অসঙত হবে না। বিবাহ-বহির্ডূত স্শ্শ
 বছর आগে প্যারিসে এসেছিলেন। ক কামৃত ওনবার জন্য হাজার-হাজার ফরাসি জড়ো হয়েছিলেন। বিক্রিঙ্যীহাম এদেশের পুরুষ্দের পথে বসালেন। "পাপ, পাপ, পাপ। সারাক্巾ণ পারে লিপु হয়ে ফরাসি নিজেকে দুর্বন করছছ। তোমরা কেন তোমাদের ত্ত্রীদের বিশ্ষাসের মর্মাদা রাথো না?" ঋ্রপ্প করেছিলেন বিলি গ্রাহাম, কিত্ট মেলেনি উত্র।

এই বক্টৃতায় একটি মাত্র ফল হর্যেছিলো। যে হলঘরে বিলি গ্রাহাম বক্ৃৃতা করেছ্রিলেন সেটি ভেঙে ফেন্লা হলো! আর এক বিদেশী সাংবাদিক লিখছেন, ‘ফख্যাসি পুরুষকে বিশ্যাস কনা দায়। একদিন আলাপ হনো, શুব মুখ মিষ্টি । उমা ! তার পরেই आমি যখন অফ্সিসে গিয়েছি তখন আমার বউকে বাড়িতে টেলিযোন করে তাকে লাঞ্চ নেমত্স্ন করেহে আমার ফর্রাসি পড়শি। নারীঘতিত ব্যাপারে ফরাসি পুরুষের মাথা একদু বেশি থেলে যায়!"

ওসান্প জ্রমণ এসে বিদেশি মেয়েদের অভিজ্ঞো সম্মক্ধে চমৎকার একটা রচনা আমাকে উপহার দিলেন এক বাঙালি মহিনা। বললেন, "দয়া করে যেন আমার নামটা नিথে বসবেন না।" হাষ্ণ মেজাজের এই স্কেচটা পাঠকের জেনে রাখা মন্দ হবে না।

রোমান্সের শহর প্যারিস। কিঘ্ধ পরিস্থিতিটা কী রকম তা ঠিকমতন জানতে

পারিনি যতক্ষণ না তিনটি বিদেশি মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। এরা কিছুদিন প্যারিসে বসবাস করেছে। এই বিদেশিনীরা ফরাসি পুরুষ সম্বন্ধে নিজেদের মতামত বিনিময় করছিলেন এবং অনুগ্হ করে আমকে তা ওনবার অনুমতি দিলেন।

সমস্ত ছোকরা ফরাসির স্বভাব একই রকমের, এক তরুনী বলনেন। মনে করো, ঢুমি একলা কোনও কাফেরে বসে আজে। <্রেপ্পম্যান দেখতে পেলো তুমি বিদেশি ম্যাগাজিন বা বই পড়ছো। ফর্রাসি পুরুষ তোমার পায়ের গোড়লিতে কিক করবে, কিংবা "ভুল করে" তোমাকে ধাকা দেবে!

তারপর পুরুষটি ফ एরাসিতে বলবে, " মাদামজোল আমাকে স্ মমা করুন, আমি খুবই দুঃथिত। আশা করি আপনাকে আঘাত দিইনি।" তারপর টেবিলের তন্নায় সে নজর কর্রবে পায়ে কতখানি লেগেছে তা দেখবার জন্যে নয়, তোমার পা দুটো সত্যিই আকর্বণীয় কি না जা যাচাই করার জন্যে।

যদি তরুনীর পায়ের আকার মনে ধরে তা হনে ফর্রাসি পুরুষ বনবে, "তুমি তো দেখছি বিদেশিনী। কোন দেশ থেকে এসেজ্নে৷"

यদি বলো आমেরিকান, তা হলে উত্তর দেব্রে ৪্ঃ: आমেরিকন ! आমি ভীষণ

 তোমার ফরাসি ভাষা তো চমৎকৃব্র
 বলবে, "তা হল্ল তুমি তো প্যারিস এবং ফরাসিদের ভাল ভাবেই জেনে গিয়েছে।" অর্থা ফ ফরাসি পুরুষদের স্বভাব কী ধরনের হয় তা তোমার জনা रয়ে গিত্যেছে!
"কতদিন থাকা হবে?" এই প্রশ্ষট খুবই তুরুত্রপৃর্ণ। যদি বলো পাচ বছর, जा হলে ফর্রাসি পুরুষ হাগামায় জড়িয়ে পড়তে চাইবে না। यদি বলো, এই ক'মাস, সজ্সে-সঙ্গে ফরাসির চোথে প্রায় জল এসে যাবে।"এতো তাড়াতাড়ি চলে याবে! की দूঃてের কथ!!"

তারপর ফরাসি জানতে চাইবে, "এখানে কী করা হয় ?" যদি বলো ছাত্রী, তা হলে তোমার দাম ঘুব বেড়ে গেলো। কারণ, ছোকরাদের ধারণা, বিদেশের সম্পন্ন घরের মেয়েরাই ফান্সে পড়তে আসে।

ফরাসি ছোকরা মুখে-মুখে প্রচার করে, বিদেশি মেয়েরা নিজের দেশে যা করবে না তা প্যারিসে নির্দ্রিষয় করবে।

যদি বলো, ঢুমি ট্যুরিস্ট, তা হলে দাম কমে গেলে।। ফর্রাসির কাছে ্যুরিস্ট মানেই থরচের বাপার। রোমাণ্স কোথায় তার ঠিক নেই আগেই আইফেল্ল

টাওয়ার, লুভ্র মিউজিয়াম, নতরদাম গির্জা, ওয়াস্স মিউজিয়ামে নিয়ে যেতে হবে। বেড়ানো শেষ হবে যথন, অনেক খরচাপাতি উખুল করার জন্যে পরবর্তী পদক্ষেপের সময় এসেছে, ঠিক সেই সময় দ্রাভেল এজেন্ট টমাস কুকের লোক সামনে এসে মেয়েটিকে বলবে, এথনই ভেনিসের ট্রেন ধরবার জন্যে বেরুরে হবে।

ষ্যুরিস্ট না হয়ে ছাত্রী হলে ব্যাপারটা অন্যরকম হবে। ফরাসি পুরুষের মুখে হাসি ফুটে উঠবে। সে জিষ্মেস করবে, ভিক্টর হুগোর সম্বক্ধে কিছू জানো ? यদি বলো হ্যা, তা হলেই হয়ে গেলো।দু'জনের অতি চেনাজানা লোক যেন বেরিয়ে পড়়েছে। দু'জনে আর অপরিচিত নয়।

এবার সিরিয়াস প্রশ্। "কোথায় থাকা হয়?" যদি বলো, কোনও ফরাসি পরিবারের সঞ্গে, তা হলে ফরাসি পুরুষের মুখে মেঘ নেমে আসবে। যদি বলো, বিশবিদ্যালয়়ের ডরমিটরিতে ত হলেও হতাশা। यদি বলো মপারনের একটা হোটেলে তা হলে, মুখ হাসিতে ঝলমল করে উঠবে। ফরাসি পুরুষ অনুমতি চাইবে একটা ড্রিংক অর্ডার দেওয়ার জন্যে।

এই পর্যস্ত শুনে আর একটি মেয়ে বললো, স্টোিি ছাত্র বা তরুণরা এইভাবে



 নেমন্তন্ন করলে খাবার থেকেও তुরুত্রপৃর্ণ বিষয় তার মাথায় ঘোরে।

ডিনার টেবিলে ফরাসি পুরুষ নিজেকে যতখানি সষ্ভব আকর্ষণীয় করে তুলতে উঠে-পড়ে লাগবে। অতীতে রমণীসংসর্গে তার নানা সাফল্যের ইপ্িিত দেবে।

এরপর আলোচন্নার বিষয়, "ডিনারের পরে ডুমি কোথায় যাবে?" এই অবস্থায় ফরাif পুরুষের একমাত্র লঙ্গ্যস্থল তার নিজস্ব অ্যপার্টমেন্ট। যদি তুমি বলো, না, তা হলে মনোকষ্ঠ পেয়ে রেরে উঠবে ফরাসি। বনবে, "আমার ধারণা সেই রক্মই ঠিক করা ছিল।" কোথায় যাওয়া হবে এই নিয়ে আলোচনা রাত দুটেl পর্থত্ত কাফেতে বসে চনতে পারে। বিদেশিনীর আপত্তি না থাকলে ফর্রাসি পুরুষ সারারাত এই আলোচনা চালাতে পারে। এর পরেও না বললে, ফরাসি ভীষণ বদমেজাজি হয়ে উঠবে। আমেরিকান হলে, ফরাসি পুরুু বলবে, আমেরিকান মেয়েদের "জাগানো" অসজ্টব। স্ক্যাল্টিনোভিয়ান হলে বলবে, ওই মেয়েরা পাথরের মতন "ঠাজা"। জার্মান হলে বলবে, জার্মানি ছড়া ঢুমি আর কিছুই ভাবতে পারো না। ফরাসি-মহিলা হলে বলবে, আমি জানি, ডুমি কোনও

আহেরিকানের জন্যে তোমার সমস্ত ভালবাসা জমিয়ে রাথছে।
আর একটি মেয়ে এবার বললো, প্রেমে না পড়লে কোনও ফরাসি পুরুষ তিনবারের বেশি কোনও মেয়েক নিয়ে বেরুবেনা। প্রথমবারেই সাধারণত ফরাসি পাট চুকোতে চায়, যদি-না কোনও বন্ধু ফোন করে বনে, কাল কাফ্তে তোমার সহ্গে যে-মেয়েটিকে দেখলাম তার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও। এইরকম ফোন পেনে ফরাসি অবশ্যই দ্বিতীয়বার চেট্টা চালাতে আপজ্তি করে না। খুব কম ক্শেত্রেই তৃতীয় প্রচেষ্টা এবং সেবার কোনওক্রুেমই ডিনারে নেমন্তন্ন নয়, স্রেফ কাফ্রেত বসে কম পয়সার কফি পান।

একজন মেয়ে এবার মহ্ত্য করলো, সব চেয়ে যা আশ্চর্যজনক, প্রথম সাক্ষতেই यদি দু'জনের মধ্যে কিছূ घটে যায় তা হলে পরের বার দেখা হলে ফর্রাসি পুরুষ এমন ভাব দেখবে যেন কিছুই ঘটেনি। আর প্রথমবার যদি কিছুই না ঘটে থাকে তা হলেও ফরাসি তার ইয়ার বক্ধুদের কাছে গিয়ে বড়াই করবে—यা হওয়ার তাই হয়েছে গতকাল ! আসলে ফরাসি পুরুষ তার প্রেস্টিজ্র আघাত সহ করবে না।

এই মজার লেখাটি পড়ে বেশ আনন্দ পা৪(শ্) \গলো। আসলে ফরাসিকে

 ज ইংরেজ ও আমেরিকানের বুর্ণ্রে ক্ঘীলা গরিয়ে দেয়। তাই ফরাসি পুরুষ
 হলে। : সমস্ত পৃথিবীতে সমীক্巾 চালিয়ে দেখা যাচ্ছে-ফরাসি পুরুষদের মুৰে সবচেয়ে দুর্গা্ধ। এই অবস্शায় মোক্বাবিলা করার জন্যে জগদ্বিখ্যাত এক মাউথওয়াশ কোম্পানির কত্যেক হাজার বোতল মাউথওয়াশ ফরাসিদেশে বিনামূল্যে বিতরণ করতে রাজি হয়েছেন্ন।

ফরাসি স্বামীর সঙ্গে নুখে স্বাচ্ছন্দে ঘরসংসার করছেন এমন এক বাঙালি মহিলা বললেন, "ফরাসি পুকুষদের মধ্যেও নানারকম মানুষ আছে। আমার স্বামীটি সদাশিব, ফাল্সের বাইরে এক বছর মেলামেশা করেছি, ও কখনও আমাকে নিজের অ্যাপাঁ্মেন্টে নিয়ে যাওয়ার জন্যে টানাটनি করেনি, যত অধ্ধ্য ভাব দেথিয়েছে আcেরিকান এবং ইংরেজ বক্ধুরা"

আা্তর্জাতিক প্রেমের হাটে ফরাসি মেয়েদেরও প্রচণ সুনাম। এইসব সুন্দরী ও সর্বতণান্বিতা মহিলার পািগ্রহণের জন্যে ইংরেজ ও আমেরিকান একসময় অতন্ত লালায়িত ছিল। কিষ্ঠু বিয়ের আগের প্রেমিক ইংরেজ এবং জমাই ইংরেজের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থ্য! বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার সময় ইংরেজ उৰ্ৰু ফরাসি লালনার পা জড়িয়ে ধরতে বাকি রাখে, কিন্ট্ট তারপরে ম্যারেজ

সার্টিফিকেট সমেত ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রু করনে ইংরেজ পুকবের অন্য রুপ। এক বিপ্বাসঘাতক জামই সম্প্রতি জগদ্বিখ্যাত এক ইংরিজি বৈনিকের রবিবাসরীয় সংখ্যায় পুরো এক পৃষ্ঠা ধরে ফর্রাসির জামাই হওয়ার হাজারো অসুবিধা সম্পর্কে রসালো প্রবব্ধ লিথেছে। এই ধরনের ফর্রাসি বিরোধী রচন্নার জন্যে কাগজওুো মোট টাকা দিতে রাজি আছ্নে। কিষ্ঠ কোন মুখে ইংরেজ তাঁর ভিনদেশী ী্ত্রীর শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব সম্বক্ধে নানা কটু মন্তব্য করতে সাহস পায় ? ইররেজ জামাই দুঃখ করেছে, প্যারিসে এসে ঝ্য়েরের দাড়িতে হুমু খেতে-ৰেতে ফর্রাসি সুন্দরী বিয়ে করার সব আনন্দ উবে যাবে। আভাসে-ইপ্গিতে জামা বুঝিয্যেছে সাং্কৃতিক ফারাকের কথা। যেমন, ডিনারে ইংরেজ চায় মিষ্টির পরে চিজ, আর ফরাসি চায় চিজের পরে মিষ্টি। আরও কঠিন সমস্যা জ্রর হলে। ইংরেজ থার্মোমিটার দেয় জিভে, আর অধোদ্রশে, ফরাসি যেথানে থার্মামিটার पूকিয়ে জ্রে মাপতে অভ্যত, তা না বলাই ভাল! य य্যিন দেশে যদাচার।

ফর্রাসি মেয়েরা এই সব কারণে এখন জাপানি বিয়ে করতে আখহিণী, কিংবা ইতালিয়ান। কিস্ট ইঃরেজ নৈব নৈব Б। आর কোন দूঃখে হিরের לুকরো ফ্রাসি ছেলেরা বিদেশে গিয়ে আমেরিকান মেয়ে বিয়ে দেশে ফিরছে তাও বুঝতে পারে না ফরাসি মেয়েরা।

একটি ফরাসি মেয়ে আমাকে বলল্রে
 তরু করবে এবং বুঝরে পান্জু, আমেরিকানের মধ্যে আর যাই শাক কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। ফরাসির জিন্যে যারা স্বাধীনতা পেলো তারাই যান্সের বিপদের সময় দেখেনি, চরম বিপদের সময় নেপোলিয়নকে কুটো নেড়ে সাহায্য করেনি। এই সব সত্য ছেলেরা যথাসময়ে সব বুঝবে, কিষ্তু কোনও ফ্রাসি মেয়ে তখন आমেরিকান মেয়ের এ̛টো ডিশে খাবার খেতে রাজি হবে না, তার জন্যে यদি উপবাস করে থাকতে হয় তাও ভাল।"

যে-বাঙালি মহিলা আমাকে প্যারিসের তিন তনয়ার অভিষ্ঞতার কাহিনী পড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন, "uাই বলুন, মেয়েদের সজ্গে কীভাে ব্যবহার করতে হয় তা ফরাসি পুরুষের থেকে ভাল কেউ জানে না। সব বাঙালি ছেনেকে তো প্যারিস ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া সষ্ভব নয়। সুতরাং বাঙালি যাতে মেয়েদের প্রতি সৌজন্য দেখাতে পারে তার জন্য প্রয়োজন ফরাসি শিক্ষকের। ফরাসির মনে রাখ্ প্রয়োজন, आলিয়াঁস ফাসেঁচে ফ্রাসি ভাষা শেখার চেয়ে ফরাসি ভব্যতা শেখাটা বাঙালি পুরুষমানুষের পক্কে অনেক বেশি জরুরি।"

অর্থাৎ বাঙালি বেয়াকেলে। মেয্যের বাপের মন গলান্োর জন্য স্রেফ একটা নির্ভরম্যাগ্য চাকরি থাকলেই হলো। তারপর মেয়েকে ছঁদদনাতলা ঘুরিয়ে বাড়ি

নিয়ে এসো এষং বাকি জীবন খিটখিট করো এবং বুকের অম্ন উদ্ধার করে।
প্রেমের জগচে ফরাসি পুরুষ বে নিজের বিশিষ্ট ডূমিকা সম্বন্ধে সচেতন তা আর একটা চৃটকি থেকে জানা গেলে।। বनা বাহ্ন্য, এটিও আমার মস্তিম্ধপ্রসৃত নয়। প্যারিসের সহ্হদয়া বঙললনার সংগ্রহ থেকে সংক্কলিত।

ফরাসি পুরুষের বক্তব্য : তিন তনয়া যেখানে ভুল থবর ছড়িয়েছেন তা প্রচারিত হনে অনেক আকর্ষণীয় সুন্দরী ফরাসি দেশে বেড়াতে আসা বন্ধ করবেন। এটা অব্শ্যই সত্য यে, ফরাসি পুরুু জানে কী করে মেয়েদের মন জয় করতে হয়। যেসব বিদেশিনী মেয়ের সহ্গে আমার প্যারিসে পরিচয় হয়েছে তাঁদের কেউ ফরাসি পুরুষের ব্যবহার সম্বক্ধে কথনఆ অভিযোগ করেননি। বরং বহ মেয়ে অতন্ত সুখী হয়ে নিজের দেশে ফ্রিরে গিয়েছেন।

বিদেশি মেয়েরা স্বভাবতই ফরাসি পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, তার কারণ ফরাসি পুরুমের স্বভাবই হলো মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। ছোটবেলা থেকেই আমাদের শেখানো হয়, এউ দূনিয়ায় মেয়েদের মতন মহামৃল্য জিনিস কিছ্ম নেই এবং ফরাসি পুরুষের ভূমিকা হলো যেনদ্রুল প্রকারেণ মেয্যেদের সুখী করা।
 কোনও সম্মন পান না, তাই এখানে ফ্ব্ব্যt প্রুরুমের লক্ষস্থল হয়ে তাঁদের মনে

 সম্প্রদায় পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। মেয়েদের সমস্ত স্বপ্ন সফ্ন করবার জন্য ফর্রিসি পুরুষ তার जর্থ এবং জান কবুল করতে রাজি।

সাইডওয়াক কাঝ্ছেতে ফরাসি পুরুষের সন্গে মহিলার ধাক্না লাগার যে ছবি আঁকা হয়েছে তা নিশ্চয় একজন আমেরিকান মহিলার অভিষ্ঞতাপ্রসৃত। ফরাসি পুরুষটি সৌজন্যবশতই ওইরকম কথাবার্তা বলেছে।

কোন মেয়েকে পছন্দ হলে ফরাসি বনতে অভ্যস্ত : ভদ্রে, আপনি অত্তস্ত সুন্দরী, আমি ভালবাসায় পড়ে গিয়েছি, আপনি কি আমার সত্গে একমু ড্রিক করবেন?

কিষ্ুু এইতাবে বললে আমেরিকান ললনা ভয় পেয়ে যাবে এবং পুলিশ ডাকতে পারে। তাই বাধ্য হয্রেই নানা হেঁজিপেঁজি প্রসস উখ্থাপন করতে হয়।

অন্য জাত মেয়েদের সঙ্গে খারাপ ব্ববহার করে এবং তার জন্য ভোগাশ্তি সয্য করতে হয় ফরাসি পুরুষকে। ইংরেজ এবং আলেরিকান মেয়েদের ছোট বয়সে লেখানো হয়, অপরিচিত লোকের সজ্গে কথা না বলতে। ওদের দেশ সম্পর্কে যোগ্য উপদেশ, কারণ ওঋানে মেয়েদের সম্মান দেখানো হয় না । কিষ্তু

এদেশে কোনও পুরুষ্ষ যখন অচেনা মেয়ের সঙ্শে কথা বলে তখন অসম্মান করার প্রশ্নই ওঠে না। নিজের হৃদয়ের কথাটই লে বলেছে, যা ওই মেয়েটিও মনেমনে শোনবার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল।

ফরাসি পুরুষের কাছে এই দূনিয়ার চিরকৃতজ্ঞ থাকবার যথেষ্ট কারণ আছে। ফরাসি পুরুষ ছাড়া কোথায় থাকতো ফরাসি পারফিউম, ফরাসি বেশবাস এবং সুন্দরী ফরাসি রমণী? ফরাসি মহিলারা নিজেদের আকর্ষণীয়া করবার জন্যে আপ্রা চেষ্ঠা করবে কারণ তারা জানে ফরাসি পুরুষ এর মূল্য বোবে।

মহাশয়, ফরাসি পুরুষের যত ঋামতি থাক, মেয়েদের সক্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা অদের অজানা নয়।

আমি এবং প্যারিসের সুরসিকা বাঙালি মহিনাটি লেখাঢি পড়ে অনেকক্ষল ধরে হাসাহাসি করেছি। ওই মহিলা সুনিশ্চিত, মেয়েদের সক্গে কীভবে বাবহার করা উচিত ত বাঙালিদের মন দিয়ে শেখার সময় এসে গিয়েছে।

 করেनि।

সম্বিতের পার্টনার শাইনিং কোম্পানির অপর প্রেসিডেন্ট ও ডিরেক্টের জেনারেল জঁ «ঁাসোয়া তো ব্যাপারঢা বিশ্যাসই করতে পারছে না। জঁ «ঁঁসোয়া একেবারে নতুন যুগের ফরাসি।-এঁর ম্যানেজমেন্ট শিস্ఘা আমেরিকার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে, তারপর জগদ্বিখ্যাত বহ্জাতিক কোম্পানিতে কাজ করেছ্নে। সম্বিতের শাইনিং-এ বিপণন হিসাবে যোগ দেবার ঠিক आগে জঁ «ঁঁসোয়া কাজ করতেন য্রান্সের সবচেয়ে বিখ্যাত রমণীদের অন্তর্বাস কোম্পানিতে। সম্বিতের রসিকতা, ফরাসি রমণী-শরীরের ভিতরকার কথা জঁ «ঁঁাসোয়ার থেকে বেশি কেউ জানেন ন।। যেমন ধরুন ফরাসি রমণীদের শরীরের আকার। অর্ত্বাসের সে সাইজটি (৩৪) বাজারে প্রায় সবটাই অধিকার করে বসে আছে তার থেকেই এই রমণী-শরীর সম্পর্কে নানা তথ্য নাকি সহজেই বেরিক্যে আসে।

জঁ ্রঁসসোয়া আমেরিকা প্রবাসকালে এক আমেরিকান রমণীর পানিখ্রহণ করেন। ইনিও ম্যানেজমেট্ট বিশেষজ্ভ এবং এখন দোর্দওপ্রতাপে প্যারিসের আর

এক বহ্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন এবং সেই সঙ্গে দু’টি উঠতি ফরাসি নাগরিকের জননী হিসাবে ওুরুতর সামাজিক দায়িষ্ব পালন করেছেন । জঁ «ঁসসোয় কোনও দিন ভারতবর্ষে আসেননি, কিস্তু ভারতবর্ষ সম্বক্ধে তাঁর বিশেষ আগ্রহ। সম্বিতের প্রভাব ছাড়াই উনিশ শতকের বেশ কিছু দীনদয়ান ফটোপ্রিন্ট নিজের ঘরে সাজিয়ে রেথেজ্লে।

একদিন দূপুরে বাড়িতে নেমস্ত্ন করে এই ফরাসি আমেরিকান দম্পতি আমাদের প্রকৃত ফরাসি রীতিতে আপ্যায়ন করলেন। আমাদের সাহর্য দেবার জন্যে নিজের ভাইরেও নেমস্তন্ন করেছিলেন জঁ «ঁঁসোয়া। এই তরুণঢি পেশায় আর্কিটেষ্ট-- ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে প্রচ৩ আগ্রহ, यদিও ভারতবর্ষ এথনও নিজ্রের চোখে দেখা হয়নি। ইনি সজ্গে এনেছিলেন এক অসামান্যা সুন্দরী ফরাসি তরুনীকে, মনে হলো এই মহিলাই অদুর ভবিষ্যতে জঁ ফঁঁসোয়ার র্রাতৃবখূ হবেন। এঁর বাবা একজন খ্যাতনামা শিল্লী। মহিলা নিজে টি-ভি স্মুডিওতে স্ক্রিপ্ট রচন্না করেন।
 থবর পাওয়া গেলো, প্যারিসে বাড়ির দেওয়াল্মে@্র্ন্টার লাগানো আইনবিরদ্দ,
 ফরাসিরা সেই সুযোগ পুরোদমে গ্রহণ ন্ক্রে এই প্রেমিকযুপলকে অত্যশ্ত সুসভ্য এবং মার্জিত রুচিসম্পন্ন মনে হলোর ন্রে যে ভবিষ্যতে এক আদর্শ দম্পতি হবেন


यूবকটি আমাকে একটি শক্ত প্রশ্ন করলো, যার উত্তর দেওয়া সম্ভব হলো না। মুসলিম যুগের তুলনাহীন প্রাসাদঔলির সজে আমাদের যোগাযোগ থাকলেও, গ্রচীন কালের হিন্দু রাজপ্রাসাদের কোনও থবর পাওয়া যায় না কেন ? সেকালের হিন্দুরাজারা কি প্রাসাদগুলিকে তেমন শক্তভাবে তৈরি করতেন না? অথবা পরবর্তী যুগের বিদ্দেি আগ্রাসনে তা সব বিনষ্ট হয়েছে? এমনও হতে পারে, মন্দিরের দিকে রাজশক্তির যতটা নজর তত নজর ছিন না মকানের দিকে।

জं «ঁाসসোয়া আমকে একটি মদের পকেট এনসাইক্রোপিডিয়া উপহার দিলেন, যাতে যে কোনও রেস্তোরাঁয় বসে আমি ফরাসি মদের ঠিকুজি কোষ্ঠি বিচার করত্ পারি।

দু'দিন পরে শাইনিং অফ্চিসে বসে এই ふঁসোয়া যখন ওনলেন আমি এখনও লুর্র মিউজিয়াম দেথিনি তখন হৈ ঢৈ বাধালেন। সম্বিতকেই সবাই দোষী করছে। কিষ্ত সে বললো, "আমি করবো কী? পুরো প্যারিসই তো এঁর কাছে ওপপন সিটি। কিছ্ত উनি কোথায় ট্যাও্সিওয়ালা, ঠোঙওয়ানা, ছয়ানট আছে থেঁজখবর করে বেড়াচ্ছেন। যা অন্য সবাই দেথেন তার থেকে লেথার বিষয় জোগাড় করা

নাকি ওঁর পক্কে সষ্ভব হবে না।"
জঁ «ँঁসোয়া মিটমিট করে হেসে বললেন, "অ হলে একটা ককটেল করে দাও। লেবুর রস খইয়ে, রাস্তার গান ঔনিল্যে, মোনালিসায় হাজির করাও।"

সঙ্গে-সঙ্গে সেইমতন কাজ। জঁ ওঁাসোয়া আমাকে পরে এ-যুগের বিস্ময় ফরাসি হাইপার মার্কেটে নিজে নিয়ে যাবেন। কিষ্তু তার আগে আর্ট কালচারের সজ্গে এবুু বোগাযোগ স্থাপন করে রাখা নাকি অবশাকর্তব্য।

অতএব আবার আমি প্যারিসের থথে। এবারেও সঙ্নিনী সুপারনানা ক্যারোলিন। ওকে বললুম, "ভাগ্যে আমি ফরাপি ভাষা আয়ত করিনি।"
"সে কি! মিস্টার মুখার্সি! ফর্রাসি ভাষা শিখলে তুমি কিদ্জ খুব সুখ পােে"
"কিষ্ঠ অন্য সুখ হারাতে হতো, ক্যারোলিন। ফরাসিতে আমার জ্ঞান থাকলে সম্বিৎ তোমাকে আমার সজ্গে কিছুতেই পাঠাতো না।"

ক্যারোলিন খুব হাসলো। বললো, "আমি আন্দাজ করতে পারছি। তোমার লেখায় ঘুব রসরসিকতা থাকে। আমরা ফরাসিরাও ও ধরনের লেখা পছন্দ করি,
 आমরা খুব ভালবাসি।
 সঙ্গে সभীতকে, শিল্রকে, সাহিত্যক্রে ক্ষেশায়ে দিতে তোমাদের লা জবাব। সাধে কি আর দুনিয়া এক কথায় মেল্রুন্য়েছে প্যারিসের ব্রেষ্ঠप্রকে।"

ক্যারোনিন বললো, "জঁ «ঁসসসায়া তো বিপণন বিশেষख্ভ। তাই প্যারিসকে তোমার কাছে মার্কেট করবার জন্যে ফর্ম্লানা উদ্ভাবন করেছেন। ওই মার্কেটিং ফর্মুলা আমার মাথায় আসেনি। তা হলে তোমাকে অনেক আগেই কমলালেবুর রস খাইয়ে গান শোনাতাম।"
"ক্যারোলিন, স্বীকার করছ্, মাতৃ আষ্ঞার ফলে আমার পক্ষে ফর্রাসি ওয়াইন আস্বাদ করা সজ্ভব হয় না, কিত্ুু তা বলে ফলের রস অফার করে অপমান কোরো ना।"

মিটমিট করে হাসছে ক্যারোলিন। বলছে, সে একজন অফিস সেক্রেটারি মাত্র। কোম্পানির প্রেসিডেন্ট-ডিরেষ্টর জেনারেলের অর্ডার অমান্য করার দুঃসাহস তার নেই। "यদি ডুমি নিশ্চয় এতো দিনে ওনেছে, ফরাসিরা তাদের কোম্পানিকে জার্মানদের মতন বা জাপানিদের মতন ভালবাসে না।এখানে সবাই কোম্পানিতে কাজ করে, কিস্তু কেউ কোম্পানির জন্যে কাজ করে না।"

অতএব ফরাসি-সুন্দরী আমাকে ফলের রসের দোকানে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। আমি স্মরণ করলাম শহর কলকাতাকে। শহরের জন্মসময় থেকে

এই ফলের রস নিয়ে কলকাতায় প্পীরপিতদের সঙ্গে রসওয়ালার খওযুদ্ধ চলেছে। রসসৃষ্টির সঙ্গে সুস্বাস্থের নাকি কোনও সম্পর্ক নেই। ফলে থেজুর রস, आてের রস, ঠেলাগাড়িতে মুসুম্বির রস সবই স্বসস্থসচেতন ভদ্দরনোকের আওতার বাইরে। তারপর এনো য়্র্যুগ। গজিয়ে উঠলো সিনেমা হাউসের কাছাকাছি অসংথ্য জুস সেন্টার। দোকানে ফলের শোতা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়-আম, আনারস, আডুর থেকে আরণ করে এমন ফল নেই যার রস না এখানে নিষ্কাশিত হয়। অবশাই সোনার সিংহাসনে বসে আছে কমলালেবু, যদিও মাঝে-মাঝেে মুসুম্বি তার সবুজ খোনা নিয়ে লড়ে যেতে চায় অরে কালারের অরের্জের সজ্গে।এইসব দোকানে কিষ্তু কেবল রসাস্বাদানের আয়োজন, পরিবেশ তেমন প্রীতিপ্রদ নয়। বেশির ভাগ দোকানে কয়েকটা লপ্ব-লন্বা আয়না থাকে যার কাঁচঔলি রিজেষ্ট কোয়ালিটির, ফলে নিজের বিকৃতরূপ দেখে রসসেবন করতে-করতে নিজের ওপরেই जালবাসা নষ্ হবার উপক্রম হয়।

ক্যারোলিন আমাকে একটা পার্কে নিয়ে যাচ্ছে। বनছে, "ফরাসিদের জীবনদর্শন হলো সুন্দর করে করো, না হলে কোের্রে না। ঔધু অস্ডরে সৌদ্দর্य থাকলেই চলবে না, বহিরাবরণও সৌন্দর্যময় হপপ৫চ্রয়োজন। ভিতরের ঐশ্মর্যকে যে লোক সৌন্দর্যের মোড়কে ঢাকতে পার্ণে সৈ প্রকৃতির কাছ থেকে কোনো শিক্ষ গ্রহণ করেনি।"

 বাহিরের সমন্বয় সাধনের এই প্রচচচ্টা থেকেই জাপানি ও ফ্রাসি এখন দুনিয়ার নেতৃত্ব করতে চলেছে।

দুর থেকে যা নজরে পড়লো তা একটি বিশাল প্পাস্টিক কমলালেবু মনে হলো। সাধারণ প্ৰাস্টিক নয়। প্লাস্টিক্কর এই দাদার নাম এইচ-ডি-পি-ই, যা দৃষ্নিন্দন অথ্র প্রচ কষ্টসহিষ্ণু। এই পদার্থটি তৈরি হতে পারে একদিন পণ্চিমবঙ্গের হনদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসে যা দিয়ে সংসারজীবনে কম খরচে নানা সুখকর বিপ্নব আনা সম্ভব হবে। বিশাল লেবুটি যেন মধ্যিখান দিত্যে আখখানা করে কাট। उপরের অশ্ৰটি হা করে আছে, কিষ্ঠু নীচের থেকে সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। আর রং যেন দার্জিলিংয়্যের কমলা থেকে ফরাসি आর্টিস্ট לুকলিফাই করেছে।

তারিফ করার মতন জিনিস। পার্কের মধ্যে বসানো এই শিক্ধনির্রশনটি বে একটি ফ্লের দোকান তা বুকত্ত পারিনি। ক্যারোলিন বললো, "এই অরেঞ্জ স্টল তুমি প্যারিস শহরে কয়েকশো পাবে। প্যারিসের মেয়র ওতুলো বসাচ্ছেন, সরকারি সাহাভ্যে। কখনও বেসরকারি দাস্ষিণ্যে। কিষ্ঠ প্যারিসের মেয়র এমন

কিছু করবেন না যা এই শহরের সৌন্দর্যৃৃদ্ধি না করে।" আমার মনে পড়লে।। বাষট্টি সালের চিনা আক্রমণের পর নিহত সৈনিকদের পরিবারের জন্যে কলকাতায় আমরাও জয় জওয়ান স্ট্ল করেছিনাম, কিষ্তু এগুনির পরিকম্পনা এতোই কদর্য যে বেশি তাকালে চোখে ঘা হয়ে যাবে। পরবর্তী ক‘বছরে জয় জওয়ান স্ট্লওুলি কী আকৃতি ধারণ করেছে বে-সম্বন্ধে কেউ অবশ্য কোনও থ্রেঁজখবর রাখে না।

ক্যারোলিন বললো, "আর্ট ఆধু আর্ট এগজিবিশনের ব্যাপার নয় আমাদের এই শহরে। জীবনের সর্বক্সেত্রে আর্ট না থাকনে ফ্রাসি বাঁচতে পারবে না, তার মন সক্কীর্ণ হয়ে উঠবে, সে তার অন্তর্নিহিত শক্তি হারিয়ে ফেনবে। তাই প্যারিসের মেয়র সেরা শিল্পীদের দিয়ে এই অরেশ্র স্ট্ল বানিয়েছেন। দুর থেকে মনে হবে একটি মনোহারী ভাস্কর্যের নিদর্শন। শহরের সৌদ্দর্যের ঘাটতি হলো না অথ্চ সামাজিক কাজটা হলো।

এবার কাজটা ব্যাখ্যা কর়লো ক্যারোলিন। "আমাদের এখানে অনেক তরুণতরুণী বেকার রয়েছে। তাদের কাজ দরকার। কিল্ এই শহরে যারা লোক নিয়োগ করতে চায় তাদের সজ্x যোগাযোগ হাব্তোঁ করে? তা ছাড়া চাকরির
 কোন ম মনুষকে চোখ না দেখলে, তৃৃ পছন্দ না হলে লোকে তাকে কাজ
 এই সব অরেঞ্জ স্টলে পাটটাইমুজ্র পাওয়া যায়। কিষ্ত ফরাসিরা বসে-বসে বেকার ভাতা নেওয়া পছ্দ্দ করে না, আঘ্যসম্মানে লাগে। ফনেে এখানে আট ঘন্টা বসে লেবুর রস বানাও, বিক্রি করো। লোকে জেনে গিক্রেছে অরেঞ্জ স্টেে গেলে কজের লোক পাওয়া যায়, তারাও এথানে আসে। এই ভাবে অনেকে কাজ পাচ্ছ, কিছু বিদেশিও আছে। এতো বড় শহরে বেকার বসে থাকলে মানুষের ভীষণ কষ্ট, মিস্যার মুখার্সি!"

আমি কী আর বলবো। আমাদের স্থানীয় ছেলেরা রাজনীতির ক্ষেত্রে সংগ্রামী মনোভাবের কথ্থা বলনেও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংগামী মনোভাব বিস্তারের প্রয়োজন এখনও উপলক্কি করেনি। যেদিন জীবনসগ্গ্রাম সত্তিই সগ্গাম হয়ে দাঁড়াবে সেদিন বিরাট-বিরাট শহরণেলোতে যেসব ছোটোখাটো সুযোগসুবিধা রয়েছে তার পুর্ণবববহারের জন্যে বাঙালি মধ্যবিত উঠে পড়ে লাগবে। স্বনির্ভরতার এই মনোভাবের সল্গে সরকারের আশীর্বাদ যুক্ত হলে আমাদের শহরগুলি দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠবে এবং জনসাধারণও উপকৃত হবেন। যেমন ধরুন্ন, কলকাতার রাঙ্তায় ওজনে ঠকানো প্রায় জাতীয় পেশায় এসে দাঁড়িয়োে। আমাদের অরেজ্জ স্ট্লগুলি ন্যায্য দাম ও ওজনের মাধ্যমে দৃষ্টাণ্ড স্থ|পন করতে

পারতো।
যে আমাদের সামনে লেবু কেটে রস তৈরি করে দিলো, সে পেরুর মেয়ে। এক বছর হলো পারিসে এসেছে কমপিউটার সম্পক্কে পড়াশোনা করতে। এথন অর্ধ্ধক দিন ফলের রস বিক্রি করে এবং প্রত্যাশা করে একটা ভাল কাজ জুটে যাবে। কনট্যাষ্ট অরের্জের মাধ্যমে কর্মী নিলো মে নিয়োগকর্তার সুবিষা তা মেয়েটি আমাক বুঝিয়ে দিলো। পেরুর মেয়েটিকে বেশ শাস্তস্বভাবা মনে হলো। পৃথিবীর মানুষ এখন দূরप্থকে জয় করতে অভ্যস্ত-এই বয়সে দেশ ছাড়া হয়ে ভাগসসষ্ধানে অন্য এক মহাদেশের মহানগরীতে বসে পরমানন্দে লেবুর রস বিক্রিি করে জীবনধারণ করহছ। দেশে-দেশে মোর ঘর আছে কথাট এখন নিতান্তই কবির কল্পনা নয়।

রসের প্রভাব পড়নেই ফরাসি গান গাইতে ওরু করে। আমার কণ্ঠে সুর নেই, কিষ্তু বুকে সঙীতের তৃষ্ণ আছে। ক্যারোলিন আমাকে নিয়ে চললো ওদের অফিসের কাছক্াছি রাস্তার মোড়ে। সেখানে ভর দুপুরে সাড়ে ছ’ফুট হাইটের এক ফরাসি মনের আনন্দে গান ধরেছে। এই ফরাষ্কি বয়স্থ পুরুষ। বেশ जারী গলা, সামনে তেমন লোকজন নেই, কিষ্টু ছোট পষ্পী গানের সুরে গমগম করছে। গান ওরু হতেই অনেক বসতবাড়ির অর্গল্র নে গেনো। ঘরে-বসা ফরাসিও পথের সুরকে কখনও অপমা করে ন্যু '্রীর জনো তার হাদয়ে বিশেষ এক আসন পাত রয়েছে।

ভিথিরি ফরাস্ও কিছু-কিছ্ম ব্যেবহার করে—টেপ রেকর্ডার, রেডিও এসব ফুট্পাতের জীবনयাত্রারও অবিচ্ছেদ্য অञ্গ হয়ে উঠেছে। ক্যারোলিন ফিস্স-ফিস করে বললো, "‘লা এয়ার দুচ পেভ—ফ্যুটপাতের গান!"

লোকটি অড্ুুত এক যষ্র্ ঠেলে এনেছে। যষ্ণ্রী বৈবদ্যুতিক নয়, হস্তচালিত। একটা চৌপায়ায় বসানো হয়েছে। মনে হয় গ্রামাखোনের জাঠামশাই। কতকণুলো ফুটো করা কার্ড পুরে দিয়ে হাতল ঘোরানো হলেই চমৎকার আবহসभ্গীত সৃষ্টি হচ্ছে। গায়কের উদার কণ্ঠে সুরেলা সभীত।"

একটা গান ওরু হবার পরে আর এক সেট কার্ড গায়ক পুরে দিলো তার ওই কলের গানে। आবার হাতল ঘুরতে লাগলো-কী চমৎকার সুর। প্রাণভরে গান গাইছে ফরাসি ফুটপাতের গাইয়ে।

গান শেষ হবার পরে ক্যারোলিন ফিস-ফিস করে বললো, "এই যা্র্র এখন দুষ্শ্রাপ্য হয্যে উঠছে—লে ব্যালাদিন।" গাইয়ে ভদ্রলোক প্রথণম ডিস্টার্বড হতে চাইছিলেন না, কিত্তু যেমনি ওনলেন আমি ভিনদেশি লেখক অমনি ওঁর মুখ উজ্জ্রল হয়ে উ১লো। বললেন, "এই যষ্ঞ্রটার বয়স প্রায় একশো বহর, ১৯০০ সালের তৈরি। রাঙ্জার গাইয়ে হলে কী হবে, ভদ্রলোক খবর রাথেন অনেক কিছ্৷।

नাম अঁশিয়ে জঁ পিয়ার লোরেপ্প। ভদ্রলোক বললেন, "তোমরা নিশ্চয় গ্রামাফোনের চোঙা দেখেছো। নাম ওুেছো আহেরিকান এডিসন সায়েবের, যিনি ১৮৭৭ সানে ফনোগ্রাফ রেকর্ডি? ওরু করেছিলেন। কিষ্ঠ মঁশিয়ে, ঢুমি দেশে ফিরে গিয়ে তোমার লেখকদের বোলো, এডিসনের অনেক বছু আগে এই প্যারিসে লিওঁ স্ষট বলে এক ফরাসি ফোনঅটেগ্রাফ বলে এক কল বের করেছিলেন।"

জঁ পিয়ার মুহূর্তে আমার বন্ধু হয়ে যাওয়ায় ক্যারোনিন কৌতুক বোখ করলে।। বললো, "একটা আর্ট সব সময়ে আরেকট্ট আর্টকে টানে। আমরা এতো দিন ফুটপাতের গান ওনছ্ঠি কিষ্ঠু কখনও এই সব খবর পাইনি!"

জ পিয়ার লোরেন্প বললেন, "আমার এই যে যস্ত্র দেখছে, এর সঙ্তাবনা প্রচূর। অনেক গান বাজাতে পারো, এই সব গানের কার্ড সেট আমি ধীরে-ষীরে সগ্র্ করেছি। এখনও পুরন্নো দোকান থেকে গান কিনে আনি।"

এরপর জঁ পিয়ার আমাকে অবাক করে দিলেন। বনলেন, "আমি লেখকের দूঃच বুবি, তোমরা ঢো গাইয়েদের মতন এই দুপুর বেলায় এখানে দাঁড়িয়ে গক্র পড়তে পারো না।" জঞ পিয়ার অনেক ফরাসিকক্ৰখকের নাম জানেন, কারণ

"চিরকানই গানের শখ ছিল। হঠাৎ মন্ন


"জানো মঁশিয়ে, পরের লেখয বই বিজ্রি থেকে নিজের এই গান রাস্তায় শোনানোর মধ্যে অনেক বেশি আনন্দ।"

সাৰ্রেবের বেদিন ইচ্ছে হয় «সদিন এই যক্ব্র নিয়ে রাঙ্তায় বেরিয়ে পড়েন। আধঘ্টার বেশি একটানা গান গাইতে ইচ্চে করে না। গানের ফেরিওয়ালা হিসাবে দিনে ঘণ্টা পাচ-ছয় ডিউটি করেন।

সায়েব অবিবাহিত—"বিয়ে করুলেই जো হাজারো দায়িত্ব, মঁঁিয়ে। ছেলেপুলে হলে তুমি যাবষ্জী বন বক্দি হয়ে গেলে। আমার বউ নেই, ছেলেপুলে নেই। তবে একজন বাক্ধবী আছে-সেও ছোটখাটো কাজ করে, আর আমি এইভাবে প্রতিমাসে পাচ-ছঁ 'হাজার «্রঁ ত্রুলে ফেনি।"

সায়েব ফুটপাতে দাঁড়িয়ে গান শোনান বটে কিঁ্ব ভিক্মে চান না। এদেশে শিল্পীকে ভিক্ষে করতে হয় না। "লোকে বোঝে, তারা কিছ్-কিছ্ম দিয়ে যায়। ততেই চলে যায়। ज ছাড়া বেশি টাকা মানেও जে আবার বন্দি হয়ে যাবার ভয়, মঁশিয়ে। आমি রাস্তায় গান করি আমার আনন্দে, লোকে আমাকে বাঁচিয়ে রাথ্য, আমাকে কিছू বলতে হয় না।"

জঁ পিয়ার লোরেস্প আমাকে নেমত্তন্ন করে বসলেন। "এসো আমার গরিবথানায়। দুজনে প্রাণভরে গ্্প করা যাবে। আমার এই কজে পেস্সন নেই, সোসাল সিকিউরিটির সুবিষে নেই, কিল্ধ যা আছে তা হনো লিবাা্ডি। স্বধীীনতা ना থাকলে গলায় সুর আসে না, মঁশিয়ে । স্বাধীনতা না থাকলে লেখকেন্র কলমেও কানি সরে না।"

সত্যিই খুশি মনে হলো পঞ্চাশোধ ম মণশিয়ে জ゙ পিয়ার লোরেস্সকে। বললেন, "তুমি জিজ্ঞেr করজ্ছে এই কাজে আমি আনন্দ পাই কিনা? আমি ৩খু আনন্দ পাই না, উত্েেজনা অনুভব করি। এই ধরো আজকের কथা, आমি यদি ফর্রাসি বইয়ের দোকানের অদ্ধকার স্টক রুমে কাজ চালিয়ে যেতাম তা হলে কি তোমার সন্গে দেथা হতো? শোনো মঁসিয়ে, প্যারিসের হাওয়া গায়ে নাগলে মানুষ অন্যরকম হয়ে যায়, সে স্বধীীন হতে চায়, উড়তে চায়। তোমকে একটা স্পেশাল গান শোনাচ্চি।"

কলের গানের মধ্বে একটা সেট নতুন কার্ড পুরে দিলেন মঁশিয়ে জঁ পিয়ার লোরেক। তারপর এক অজানা ভারতীয় লেখক্কে সম্মানে উদাত্ত সুরে গান


 এইরক্ম : প্যারিসের হাওয়াকে ব্রেস্যুব্য মুশকিল। কবে যে প্যারিসের হাওয়া প্যারিসে দুকেছিল কেউ তা জর্ৰুনা। কিষ্ঠ সবাই বোঝে প্যারিসের হাওয়ায় মিউজিক আছে। আর্ট আছে। আবার এই হাওয়া বুঝলে "প্রফ্তিতে"ও আছে। কবে यে প্যারিসের হাওয়া প্যারিসে ঢুকেছিল কেউ জানে না।...বनা বাহ্ম, প্রফ্ডে মানে লাভ।

ঘড়ির দিকে তাকালো ক্যারিলেন। আমাকে রস খইফ়ে, গান শুনিয়ে ডৃতীয় একটি আনন্দ দেবার জন্যে সে প্রতিক্রুতিবদ্ধ। সায্যেবকে দু 'ছাত তুলে যখন ভারতীয় প্রথায় নমস্কার জনালাম তখন সায়েব চোখ বুজ্েে মনের আনন্দে আর একটি নতুন গান ধরেছেন।

অবশেষে নুভ্র মিউজ্জিাম। আমাদের হাতে সামান্য সময়। আমি আদার ব্যাপারি জাহাজের খবর নিয়ে কী করবো? যা নিজের চোথে দেখে প্রথম লেখা यায় সেদিকেই সময়ের সিংহভাগ দিচ্ছি। ক্যারোলিন বললো, "রাজাদের প্রাসাদ ছিন, পরে কিছूদিন শিब্পীরাও থাকতেন, তাঁদের ভিজিটিং কার্ডে সেরা সিকানা--লুভ। আগে রাজারাই এসব ছবি দেখতেন, বিপ্পবের সময় সাধারণ মানুষ এসব দেখবার অধিকার পেলেন, রাজপ্রাসাদ হয়ে উঠলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শংকর ভ্রমণ (২)-৩৫

চিত্র মিউজিয়াম।"
লাখ-লাখ লোক এখানে বারবার ঘুরে ফিরে আসে চোথে সুখ চিরতরে মিটিয়ে নিতে। এইখনে মানুষের শ্রেষ্ঠে সৃষ্টির সান্নিষ্যে এসে অনেকের সৃষ্টি প্রতিভার দ্বার খুলে যায়। ওৰু চিত্রকর ও ভাস্করদের নয়, বিজ্ঞননীদেরও। এক ফরাসি ডাক্তার এখােে আসতেন। মিউজিয়ামের মাঠঠ তিনি দেখলেন ছেলেরা থেনা করছে বাঁণের চোঙা নিয়ে, কান দিয়ে শব্দ ওনছে। ডাক্তারবাবুর সৃষ্ঠিশক্তি উল্পীলিত হলো, তিনি মানবজাতিকে উপহার দিলেন স্টেথথাস্কোপ, যা গলায় না ঝুঝলে কোনও ডাক্তারকেই ডাজ্তার মনে হয় না। এই যষ্ত্রটি যে ফ্রাসি आবিষ্কার তা আমার জানা ছিল না।

ক্যারোলিন ফোে করে উ১লো, "আমরা ওষু গলা কাটার গিলোটিন্ন আবিক্কার করিনি, ডাক্তারিতেও বেশ কিছू করেছি। অ্যাশু ফর ইওর ইনফরমেশন, মিস্টার মুখার্সি," ক্যারোলিন ওনিয়ে দিলো, "ডাক্তার গিলোটিলের স্কেচকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেছিল একজন জার্মান। লোকটা পিয়ানো তৈরি করธো, তাবতে পারে? ?"

নুর্র মিউজিয়ামে ইচ্ছে করলে একাঁ। মানুষ স্ক্রুলিৗীবন কাটাতে পারে কথাটা

 নেই, সামর্থ্ৰও নেই, ক্যারোলিন। ज্রাল্ছিবির ভিতরকার ব্যাপারটা বুঝি না, তবে ছবি দেথতে ভাল লাগে"

আমাদের ধারণা ছিল লুড্র মিউজিয়ামে এক যুগের ঐতিহ্য বুকে নিয়ে থেন্ম গিয়েছে। চলমান সময়ের একটা ফিিজ শট। কিস্তু ক্যারোলিন অন্য কথা বললো। "সময়কে বাস্তিলে বপ্দি করে রাখার ইচ্ছে ফরাসির নেই, তাই এখন নিত্যন্ুন পরীক্প চলছে। তার মধ্যে সাম্প্রতিকতম হনো লুভ্রের লাগোয়া আঙিনায় কাঁচের পিরামিড।"

এই নতুন পিরামিড নিয়ে তর্কের ঝড় উঠছে। ক্যারোলিন হেসে বললো, "यদি ব্যাপারটা তোমার ভাল লাগে তা হলে জেনে রাখো ওটা ফরাসির শিল্পকম নয়, ফরাসি কেবল পয়সা জুগিয়েছে! পিরামিডের স্রষষ্টা একজন চইনিজআমেরিকান ইও সিং পে। কেউ-কেউ বলে, হিিসুটে আমেরিকান সুযোগ পেয়ে ফ্রাসির ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে। কেউ বলে, লুু সং্মারের বে বিরাট কাজ চলেছে তা শেষ হবে ১৯৯৬ সালে। যখন লুভ্র মিউজিয়ামের দ্বিশতবার্ষিকী উৎসব পালিত হবে, তখন মতামত দিও!"

আমি দেখলাম লুজ্রে প্রচ৩ ভিড়। শিক্পকর্ম দেখতে পৃথিবীর মানুষ যে সত্রিই পাগল তা এখন না এনে বোঝা যায় না। ওনলাম, কর্ডৃপক্ক চিষ্তিত। একজায়গায়

বড্ড বেশি শিষ্পকর্ম, না বড্ড বেশি মানুষের ভিড়, লুল্রের প্রধান সমস্যা কোনটা তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে ন।।

মারি ঢো গগার, লুটি তে ভাত্র। দেথি তো মোনালিসা। ভিড় ঠেলে আমরা চলেছি বিশ্বের সবচেয়ে রহস্যময়ী সুন্দরীর সাক্ষাতে, যাঁর আর একটি নাম মিসেস গিয়োকন্ডা।

সেই ছোটবেলা থেকে বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত শিম্রকর্ম সম্বন্ধে নানা কাহিনী ওনে আসছি। হাওড়া থেকে আরষ্ত করে হাওয়াই পর্যত্ত কত জায়গায় বে আমি মোনালিসা নাম্রের মেয়ে দেথ্খেি। সেবার কানাডার টরন্টোতে গিয়ে নীলাদ্রি চাকির বাড়িতেও মোনালিসার গ/্প তুনেছি। নানা আর্ট ক্যাটাল্গগ সংথ্রহ করা নীলাদ্রির স্বভাব, তার মধ্যে অশেষ মৃল্যাবানটি আমেরিকায় মুদ্রিত। মোনালিসার आমেরিকা ভমণের সময় ১৯৬২ সালে এটি প্রকাশিত হয়।

निওনার্দে দ্য ভিঞ্চির অমর কীর্তি প্যারিসেই দীর্ঘকান বন্দিনী রয়েছে, একবার সে বিদেশভ্রমণ করেছে মার্কিনি ধ্রেসিডেন্টের অতিথি হয়ে।

ক্যারোনিন বললো, "আমি দেখেছি যাঁরা বাই্রেরে থেকে আসেন তাঁরা মোনালিসা সম্পর্কে আমাদের থেকে বেশি জাদেণ্যি যদিও দর্শকদের নিয়ে নানা


 জন্মেছিলেন, ইতালির সন্গে তাঁ / নাকি. কৌতহহল প্রকাশ করে, অহ ছবি নেবার সময় মিস্টার দ ভিষ্চি ক্যামেরায় কত অ্যাপারচার দিয়েছিলেন?"

आমি বললাম, " একটা ইভিয়ান গাঞ্রাও আছে, ওই বিখ্যাত মোনালিসা হাসি সম্বন্ধে। आমি «ে কোম্পানিতে অনেক বছর কাটিয়েছি সেই ডানলপপর বিষ্ঞাপনে একবার মোনালিসাকে ব্যবহার করা হলো। কনান ডয়েলের সৃষ্টি অমর ডিটটকটিভ শার্লক হোমস্ ছবির সামনে দাঁড়িয়ে সহকারীকে বলছেন, এলিমেন্টারি ওয়াটসন। ইনি ডানলোপিলোর ওপরে বসে আছ্নে। এই বিষ্ঞাপনটি ভারতবর্ষ থেকে ডানলোপিলো উঠে যাওয়ার পরেও অবিশ্মরণীয় হয়ে আ下ছ। কেউ-কেউ জানতে চাইতো, সত্যই কিসের ওপর মোনালিসা বসে আছ্লে ? কেউ জানতে চাইতো, ওঁর মুখে হাসি না, দাঁতের যষ্ণ্রণা চেপে রাখার চেষ্টা মাত্র?"

মোনালিসা শিল্লীর মানসকন্যা বা মানসপ্রেমিকা নয়। রক্টমাংসের মডেল ধথকে এই ছবির সৃষ্টি। नाয়িকার জন্ম ふ্রেরেল্সে >8৭৯ সালে- শ্রীচৈতন্যর সমসাময়িক। đ̈ঁর বাবার নাম অ্যানটোনিও ঘেরাঘডিনি। বোলো বছরে বিয়ে হয়

ফাল্পেকেে গিয়োক্ডার সজ্গে। ভদ্রলোকের স্ত্রীভগ্য ভাল, মোনালিসা তাঁর তৃতীয় পক্ষ। এর আগে দু’টি শ্ত্রী অসময়ে মারা গিয়েছেন। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ছবি आঁকেন ওঁর বাইশ বছর বয়সে।

যদিও ডানলপের লোকদের স্থির বিশ্ষাস মোনালিসার হাসির পিছলে রবারের গদি রয়েছে, লিওনার্দোর সমসাময়িক এক ভদ্রলোক লিvে Aিয্যেছেন, দীর্ঘসময়
 গাইশ্রে বাজিয়ে রাথতুন যাঁরা হাসির গান গেয়ে মডেেের মুখে হাসি ফোটতেন। বলা বাহ্ল্য, এই হাসির রহস্য নিয়ে উকিল, ডাক্তার, র্ম্মাজক, মনস্তাত্যিক, ঐতিহাসিক সবাই গাদাগাদা বই লিথে ফেলেছ্নে। এখনও কাজ শেষ হয়নি। নতুন-নডুন বৈঞ্ঞনিক আবিक্করের আলোকে এই সাড়ে তিরিশ ইঞ্চি বাই একৃশ ইঞ্চি ছবিটা নিয়ে শত-শত পৃষ্ঠার প্রতিবেদন সমস্ত দুনিয়ায় ফ্লাও করে প্রকাশিত र㴎।

ছবির ইতিহাস সম্বক্ধে আমার জ্ঞান কম। ওনলাম, नিওনার্দে অনেক ছবিই ফিনিশ করেননি। এই ছবির ওপর তিনি চার বছ্র ধরে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। কোনও অজ্ঞাত কারণে ছবিটা ব্ট্রু করেননি, যখন যেখানে পালিয়েছ্ন সেখানে এই ছবি সত্গে নিয়ে बিধ্লিছ্ন।

সুতরাং এক নজরে এই ছবির সৃষ্টির্প্রি ১৫০৩ থেকে ১৫০৬ এর মধ্যে। निওনার্দে ফাল্সে এই ছবি নিয়ে স্মk্র্ত ১৫১৭ সালে। সশ্রাট ফঁঁসোয়া ওয়ান
 উত্তরাধিকারী মেলদির কাছে। ইংরেজরা এই ছবি হাতাবার চেট্টা করে রাজা প্রথম চার্লসের সময়। বিয়ের প্রস্তাব ছিল এবং সেই সক্সে যোতুক। ত্রয়োদশ লুইয়ের সভাসদরা ইংরেজের এই প্রঙ্ডাবে রাজি হননি। সুরুসিক নেপোলিয়ন তাঁর শোবার ঘরে মোনালিসাকে সাজিয়ে রেখেছিলেন ১৮০০ সাল থেকে।

ইতালিয়ানরা একবার মোনালিসাকে চূরি করেছিল। క্যোরেপ্গের এক আর্ট ডিলারের কাছে চোরাই ছবিটা কেনবার প্রস্তাব যায়। তারপর হারিয়ে যাওয়া মোনালিসা আবার ফিরে আসে ফালে।

মোনালিসাকে দেখলাম, কিস্ঠ দূর থেকে। কাছে যাওয়া সস্ভব হলো না। আজ অসষ্তব ভিড়। হন্-এর বাইরে আরও ভিড় । মিনিটট খানেকের মধ্যে সরে না গেলে ভিড়ে চাপ্টা হয়ে যাবার সস্ভাবনা।

জগদ্বিখ্যাত মোলালিসা হাসি দूর থেকে দেখলাম। নুর্র মিউজিয়াম থেকে বেরোবার সময় ক্যারোলিন জানতে চাইলো, "মোনালিসার হাসি থেকে কিছু বুঝলে?"

অবশাই বুঝ্েেছি! আমার মনের মধ্যে আর কোনও সন্দেহ নেই। অনেকদ্শণ

কেচো চেয়ারে বসার পর মোনালিসাকে আমার পুরনো কোম্পানির ডানলোপিলে। গদি দেওয়া হয়েছে। শার্লক হোম্স ও আমার মধ্যে কোন মতট্বেধ নেই!

ক্যারোলিন বললে!, "তোমাকে আবার এখানে আসতে হবে, ম্রেফ মেনালিসা দ্খথবার জন্যে। সেবার তুমি হয়তো একমাস এখানে বসে থাকবে। আমাদের চোেে মোনালিসাকে না দেখে স্রেফ মোনালিসার ঢোথে পৃথিবীর মানুষদের দেখে একখানা বই লিখতে পারবে।"


প্যারিস আমার গা-সওয়া হয়ে উঠছে ; যেন অন্তণ্তকানের সশ্পর্কে রয়েছে


 ‘কচ্ম থবরাথবর নথিডুক্ত করা।

সম্বিৎ সকালে আমার শযায়িতে এসে জিজ্টেস করে, ঠাঙা লেগেছিল কিনা, নতুন কোনও অভিজ্ঞতার আকাঙফ্মা জেগেছে কি না। তারপর ওই সব निশ্যে রসরসিক্তা চায়ের টেবিলে।

প্যারিসের সুন্দরী ললনারা আমার মানসলোক সম্পুর্ণ আচ্চন্ন করে রয়েছে is না জানতে আध্রহী সম্বিতগৃহিণী কাকলি। সে বনে, "মডার্ন ফর্াসিনী
 আজকাল চাকরিও করে। ख্রি-ইন-ওয়ান এই ফরাসি মহিলাদের চাহিদা তাই斤গশ্যাপী। কিন্তু দেশের বাইরে সংসার পেতে ফরাসি সুন্দরী কিমুতেই সুখ পায় -ণ, তাই ফরাসি পুরুষ ছাড়া তার গতি নেই।"

আমি বনলাম, "আধুনিকা বঙরমণীও তাই—চুলও বাঁধে, রাল্নাও জানে এবং আজকাল আপিসেও কাজ করে। সে-তুলনায় যোগ্য বাঙালি পুরুষেে সংখ্যা (.fাষহয় কমে যাচ্ছে, বাঙালিনীর সুপাত্রস্থ হ্বার সজ্ভাবনা কসছে, তারা কদর পা!চ্ছ না। পুরুষ বাঙালি একদিন হাড়ে-হাড়ে বুঝবে ব্যাপারটা যধন পাইকারি ग।:় বাঙালিनীরা অন্য প্রদেশের পুরুষদের গলায় বরমাল্য দিতে শুু করবে।

সুরসিক সপ্বিৎ আমার সঙ্গে একমত হলো। বঙঙানি মেয়ের মতন মেয়ে

দুনিয়ায় নেই, এদের প্যাকেজিং যদি একদু উম্মতি করা যায় তাহলে এই দেবী দশভুজা সমস্ত দুনিয়া শাসন করবে।

আমার সাধ-আহাদ্রের কথা সষ্ধিৎ আবার জানতে চাইছে। ইতালি ও থ্রিস দেখবার জন্যে অনুরোধ করহছ। বলচে, ইতালি আপনার ভাল লাগবে। এই ফরাসিরা আজ যা তার অনেক বাপারের মুলেই রয়েছে ইতালি। ফরাসি নাকি ছবি-आँকা এবং রান্না শিখখছে এদেরই কাছে। ফরাসি রাা্না মোটেই আহামরি
 এলেন। বাপের বাড়ির উন্নত রান্নাবান্নার ধারা তিনি শ্বওরবাড়িতেও চানু করলেন। ४ন্য-४ন্য পড়ে গেলো।এই মহিলার স্বামীও ভোজনের ব্যাপারে ক্রমম সুরসিক হয়ে উঠলেন। ডোজনের পৃর্বে ক্মুধা উদ্রেককারী হাক্কা আপাটিফ বা মদাপানের ইতানিয় রেওয়াজ রাজামশাই চালু করলেন।

আমি এবার অন্য প্রসত্গে এলাম। গরিব দেশের গরিব ঘরে জন্মেছি, কিন্তু এসেছি দুনিয়ার বড়লোকদের তীর্থস্থানে। একুু জেনুইন বড়লোকি না দেখে গেলে স্বদেশে ফিরে কেমনে দেখাবো মুখ?

বড়লোকি নানা রক্মে প্রকাশিত হয়-ভোহ্ধুণ, বেশবাশে এবং গহনায়। পুরুষ বড়লোকরা পানশালায় ও কামিনীবিল্মध্ভি বড়লোকি দেখায়, কিষ্ুু সে


সম্বিৎ—यাকে আমি মাবে-ম্রৌ্ট ব্যারন দ্য শহিদনগর’ বলে ডেকে থাকি-আমার ইচ্হাকে লুফে কিষ্টো। মাথায় আইডিয়া এনে ও যে কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই । সে বন্লো, "ग্বীকার করছি, ভোগের কিছূই আপনাকে দেখানো হয়নি, কষ্ঘলের বৈরাগ্য লিখবার জন্যে আপনি তো এদেশে आসেনनि।"

আমার সামনেই টেলিফোন তুলে নিলো সম্বিৎ এবং সাত সকালে ডায়াল করে ফরাসি ভাষায় কী সব কथাবার্ত বলতে নাগলো। পাচ মিনিট পরে ফোন নামিয়ে সম্বিৎ বললো, "ব্যবস্থা হয়ে গেলো। পনেরো মিনিট পরেই আপনি একটা ফোন কল পাবেন।"

ব্যাপারটা রহস্যাবৃত হয়ে উঠছে। সম্বিe কিদ্ট কিছ్ ভাঙতে চাইছে না। শহিদনগরের দুঃথের দিনওলো মনের মধ্যে এখনও জাগ্রত থাকায় এদেশের বৈভব সম্বিৎ আরও উপভোগ করতে পারছে। ওর জন্যে আমি দেশ থেকে এনেছি মুড়কি, বাতাসা ও নেড়ে। দেশের এই নেড়ো সে থোদ প্যারিসেসে বলে উপভোগ করছছ এবং বলছ్, দুনিয়ার কোনও রুটিওয়ালা কলকাতার এই নেড়োওয়ালার ন্েের যোগ্য হয়ে উ১তে পারবে না। আমাদের দুর্ভাগ্য, ইংরেজরা কতকণুনো বেরসিক ভাইসরয় এবং আই-সি-এস পাঠিয়েছিলেন ইভিয়ায়,

রাজপুত্র বা রাজপরিবারের কাউকে স্থায়ীভাবে পাঠাননি, তা হলে চতুর্দশ লুইয়ের মত্ন তাঁরা নানা ভারতীয় ঔণের তারিফ করতে শিখত্তে। রাম্নাবাম্নার শিল্পীরা রাজকীয় স্বীকৃতিও লাভ করতেন। শে-ভদ্রনোক লর্ড ক্যানিং-এর গিন্নির সম্মানে লেডিকেনি আবিক্কার করুলেন সে-ভদ্রলোককে নর্ড উপাধি দেওয়া হলো না ওনলে ফরাসি এখন থেকে ইংরেজকে আরও অপছন্দ করবে।

টেলিফোনট্ এবার বেজে উঠলে।। আমার তাজ্জব হবার অবস্থ। ফোন আসছে ফরাসি রিভিয়েরার কান শহর থেকে। ওখানকার কার্নটন হোটেনের কর্ত মंশিয়ে তেজে আমাকে সুপ্রভাত জনালেন। তাঁর বক্ত্যা : "আপনার মতন একজন লেখক এদেশে এসেছেন, আমাদের পরম সৌতাগ্য। आপনি এই উইক এভে আসুল কান-এ, আমাদের আতিথ্যগহণ করুন অবং দুপুরে यमि আপত্তি না থাকে আমার ও ন্ত্রীর সঙ্গে লাঞ্চ কর্নু।" ভদ্রলোক চমৎকার ইংরিজি বলেন। সপ্বিৎ ইপ্পিতে বলনো, ‘রাজি হয়ে যান।"

আজ্ঞে যাঁ, একদা কলকাতার হোটেন-জীবনের সন্গে আমার কিঞ্চিৎ যোগাযোগ ছিন। যার ফলশুতি শাজাহান হোট্টেল্গু পটভূমিকায় চৌরभী


 জানি না তা জানতেও আমাকে দ্র্র্তুন্বার আবেরিকায় যেতে হয়েছে।

কিষ্ঠ ফরাসি হোটেল ! সে চেৃেে cিাগের ইল্রপপুরী। ফরাসি হোটেল চেন এখন বিশ্ষজোড় প্রতিপত্তি অর্জন করেছে এবং দুনিয়ার সবচেয়ে বিলাসবষ্ল হোটেল ও রেজ্ডোরাঁ বে এই ফরাসি দেশেই তা দুনিয়ার কারও জানতে বাকি নেই।

সম্বিৎ বললে, "মঁশিশ্যে মার্ক তেজে, আপনি লেখক ওনেই নেম্তন্ন করে বসলেন।একটা বিলাসবম্ল হোটেল কী রকম হতে পারে তা আপনি দেথে নিন, উनি নিজেই বললেন, আমি ফোন করবে, যাতে লেখক ব্যাপারটা এড়িয়ে না যেতে পারেন।"

আমি ডো রীতিমত গর্ব অনুভব করহি। বাঙালি লেথকও তা হলে বিদেশে একৃ-আধদু কন্কে পেতে পারে। পরে মনে হলো, এই ধরনের সম্মান ফরাসির পক্ষেই দেওয়া সজ্বব। শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙীতख ওনলে ফরাসির आর মাথার ঠিক थাকে না, তিনি বে দেশেরই হোন। রাজাকে হারিয়ে ফর্াসি এখন এই সব মানুষের মধ্যেই বোধহয় রাজাকক রুঁজে বেড়ায় এবং তাকে রাজ সম্মান দেয়, তার পয়সা না থাকলেও

কানের হোটেল কার্ধটন সম্পরে থবরাথবর ওনে আমার মাথা ঘুরে যাবার

অবস্থ，দুনিয়ার সব থেকে বিলাসবহ্ল হোটেল বলতে কার্লট্ের শ্রেষ্ঠত্ব দুনিয়া নতমস্তকে স্বীকার করে নিয়েছে।

ব্যাপারটা এই রকম ：দুনিয়ার সর্বত্রই মগজ খাট্টেয়ে কোটিপতি হওয়া যায়， কিষ্তু কোটিপতিকে বোগ্য সুখ দেওয়ার জায়গা দুনিয়ায় বেশি নেই। এ－ব্যাপারে একনম্বর ফরাসি দেশ। আবার ফরাসি দেশের মৃৃ্যে একনম্বর জায়গা হলো এই কান। সুতরাং দুনিয়ার সমঙ্ত বড়লোককে কানে আসতেই হবে। যদি এবদূ ভোগ না হলো তা হলে কোটিপতি হবার কোনও অর্থ হয় না। আর কানেতেই যদি পদার্পণ ঘটলো，ঢা হলো কার্ধটনে বসবাস না করলে ওষু－৫খু বড়লোক হওয়া কেন্

দুনিয়ার বড়লোকদের সুখ দেবার জন্যে পৃথিবীর নানা প্রান্তে নানা হোটেলের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দিত－কিচ্তু হোটেল কার্নট্ন সবাইকে টেকা মেরে বেরিয়ে গিয়েছে। পৃথিবীতে কয়েক লক্ষ মানুষ आছ্ন যাঁরা সেরা জিনিস চান，দামটা निয়ে মাथা घামাবার নিচ্দ নজর তারা ত্যাগ করেছেন। এর মধ্যে চিত্রতারকা আছ্ন，বিজনেস সম্রাট আছেন，নানা দেশের রাজপ্র্রো আছেন। আজকান এই

 করা হয় তাঁরা সকলেই এই হোটেলোোিস করেছেন

শাজাহান হেটেলের অভিষ্ভ্রা⿰্幺小 আলোকে সম্বিৎকে আমি জিষ্ভেস
 হোটেলে এমন ঘর আছে যার দৈনन্দিন ভাড়া প্রায় দু লাঘ টাকা। তাও স্রেফ থাকবার খরচ，খাওয়া এবং অন্য খরচ আলাদা। থাকা ও খাওয়া ছাড়া আর কী থাকতে পারে হোটেলে ？ওনলাম ওসব সেকেলে ধ্যান－ধারণ－এখন হোটেলে স্নানবিলাসেই বিশ－ষ্চিশ হাজার টাকা প্রতিদিন খরুচ করা যায়，সেই সঙে শরীরের জন্য আরামদায়ক নানা সংবাহন অথবা মাসাজ।

সম্বিৎ আমার লজ্জা নিবারণ করলে।। স্রেফ আমার জ্রেনই সে প্যারিসের কাজকর্ম ফেনে কানে যাচ্ছে না। ওখানে কার্ধটন হোটেলেই তার একটি চিত্র প্র্রর্শনীর আয়োজন চলছে। ভারতবর্ষ অবশেষে জাতে উঠছে，কার্নটন হোটেলে ভারতীয় খাদ－－উৎসবের কथা হচ্ছে। এই উৎসবের জন্য রাঁখুনি উড়িয়ে আনা হবে ভারতবর্ষ থেকে। সুতরাং আমাকে মিস্টার তেজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ছাড়াও সম্বিৎ অন্য কাজ সেরে নেবে।

অতএব আমরা এখন কান－এর যাত্রী। যমরাজের কল্যাণে দক্ষিণ দিকটি কোনও কালেই ভারতীয়দের প্রিয়্র নয়। আর একজন ঋষিও এই দক্বিণ দিকে

গির়ে আর ফেরেননি, যার থেকে অগস্ত্যযাত্রা কথ্রাটির সৃষ্টি হলে৷। আা্তর্জাতিক সম্পরেও উত্তর-দশ্ষিণ কথাটার দপ্মিণ মানেই দারিদ্র। কিস্তু এদেশে দক্ষিণ মানেই সেরা। যাঁরা কৃতী, যাঁরা নিজের প্রতিভায় টুপাইস করেছেন, অথবা বাপমা যাঁদের তোগসুখের জন্যে কিছ্র রেখে যেতে পেরেছেন তাঁরা সকলেই ख্যান্সের দক্ষিণমুখে। এর মধ্যে তুৰু ফরাসি নয়-ইংরেজ, আমেরিকান, কানাডিয়ান সব আছে। টাকা রোজগার করতত ক্লান্ত হয়ে-হয়ে এঁরা ফরাসি দক্ষিণে বসবাস গুরু করেছেন। নিজের সপতি অনুযায়ী এঁদের কেউ কিনেছেন সেজো বা দুর্গ, কেউ বা ভিলা, কে৬ বা অতি আধুনিক সুর্যমুখী বাড়ি। কেউ-কে৬ ছ'মাস ইংলল্, আমেরিকা অথবা কানাডায় টাকা রোজগার করেন আর ছ’মাস কুঁড়েমি করেন দপ্পিণ ख্রান্সে।

শনিবার বেজায় ভোরে ঘর ছড়া হলাম। শহিদনগরের মার্সেডিজ গাড়িটি যে প্রয়োজনে বিমানের গতিকেও লম্জা দিতে পারে তা আমার জানা ছিল না। হাইওয়েতে অসংখ্য দ্বিচক্র্যান। মোটর সাইকেল অথবা সাইকেল চড়তে পেলে ফরাসি আর কিছूই চায় না।এখানে মোটর সাইকেল্নের গতি বুলেটসম-ওনলাম পুলিশকে কলা দেথিয়ে ২৪০ কিমি বেগে দৌ স্কো শে-দৃশ্যটি আমাকে অবাক করলো তা হলো প্রায় আখডজন ফর্রাস্তি যক্তীী বেপরোয়া স্পিডে মোটর


 না। ফরাসি পুলিশেরও অনা হাজার কাজ আছে, বে-আাব্রু রমনীর পিছনে তারা ছোে না। বরং মাঝে-মাঝে অতিমাত্রায় গতিমান ফরাসির পিছনে পুলিশ নজর দেয়। কিচ্চু সমঙ্ত জাতটটই যদি হাইওয়েতে পৌঁছে স্ট্যিারিং ঘুরিয়ে বাধাবস্ধহীন হতে চায় তা হলে পুলিশ কী করবে?

আমাদের গাড়িটিও প্রায় উড়ছে-স্পিডোমিটরেরে কাঁটা তর তর করে ২০০ কিমি পেরিয়ে গেলো, ভাবতে গাঁ্যে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কিস্তু শহিদনগরের সুসস্তানের তেমন কোনো চিষ্তা নেই। দুর থেকে দেখলাম একটি অদ্যুত ধরনের কমলালেবু রঙের পোশাক পরা পুলিশ রাস্ডার মোড়ে হাত দেখাচ্ছ। সম্বিe বললো, "এই লোকটির সঙ্গে আলাপ করবেন?" মন্দ কি! বিদ্দেশে অজানা অচেনা মানুষের সঙ্গে যত আলাপ হয় ততই ভাল, যদিন্না ওঁর কোনও আপষ্তি থাকে। দুষ্ট্মম ভরা হাসি সম্বিতের মুখে, গাড়ি থামলে।। তারপর আমার ভুল ভঙঙলো। পুলিশ, কিষ্ুু মানুষ নয়। অথচ পুলিশের ডিউটি দিচ্ছে এই যষ্ট্রমানবটি, যার নাম রোবট। এই রোবট বিদ্যায় ফরাসি যথেষ্ট বিজ্ঞ-এবং পথের ক্রাস্ডিকর ডিউটিয় মানুযের বদলে যষ্ত্র বসিয়ে দিয়েছে। এই রোবট লাঞ্চ ব্রেক চাখ় না,

বৃধ্টিতে ভিজতে আপত্তি করে না, ওভারটাইম চায় না। আশা করি ট্রাক চালকের কাছে ঘুষও চায় না এই যন্র্রপুলিশ।

সম্বিৎ বললো, "এই পুলিশও বিদুৎলির্ভর। বিদ্যুৎছাড়া এই সভ্যত অবাঞ্হুনীয়। আধ ঘণ্ঢা বিদুৎ সরবরাহ বিঘ্রিত ইলে ইউরোপের সভ্যতা ভেঙে পড়বে!"

পথে এক জায়গায় কফি পান করে আমরা আবার এগিয়ে চলেছি। একটা ট্রাক ড্রাইভার উল্টোদিক থেকে আমাদের দিকে হেডনইট জালিশ্যে নিভিয়ে চলে গেলো। সল্গে-সজ্গে আমাদের গাড়ির গতি কমে গেলো-সপ্বিৎ বললো, "এরা হলো পথথর বক্ধু। জানিয়ে দিয়ে গেনো অদূরেই পুলিশ ওত পেতত রয়েছে, দ্রুতগামী গাড়িকে বেকায়দায় ফেন্নার অন্যে।" अনলাম, অতিমাত্রায় গতির জন্যে যেমন ফাইন আছ্, কম গতির জত্নাও তেমন ফাইন হয়। দুনিয়াতে মধ্যপথটাই বে শ্রেষ্ঠপথ তা আর একবার প্রমাণিত হলো।

মাঝপขে আমরা সমুদ্রতীরে এবদু নজর দিলাম। এদেশের মহিলাদের বোধহয় পিত্তের প্রকোপ-শরীরের জামাকাপড় রাথ্তত খুবই কষ্ট। ডজন-ডজন


 ফর্木াসি দেশে। মেদাধিক্য এদেশে লি
 खেস্টিভ্যাল উপলट্ষ জগৎবিখ্যাত হয্রে উঠেছে। চলচ্চিত্র উৎসবের সময় এই শহরে ঠঁই পাওয়া অসজ্ভব ব্যাপার। দুনিয়ার উ১তি সুন্দরীদের দেথবার জন্যে সমশ্ত দুনিয়ার সুরসিকরা এঘানে ভিড় জমায় ওই সময়। সেই সন্গে চলে কোটি কোটি ডলারের সিনেো সংক্রাণ্ত লেনদেন।

- কিষ্ঠ ফিল্ম ফেস্ট্ত্যোলের বাইরেও কান ঘুমিয়ে পড়ে না, দूনিয়ার আর কোথাও বোধহয় এতো দামি হোটেন নেই। পকেটে পয়সা থাকলে কানএর কোনও বিকক্প নেই। সমুদ্রতীরে পাঁচ-মিনিট ঘুরে এলেই দুনিয়ার এক দশমাংশ ধনী, ঢাঁদের বাঞ্ধবী, ד্ত্রী অথবা বিষবাদের দেখা হয়ে যাবে। দুনিয়ার বড়লোকরা এবটু বিশেষ ধরনেের বিলাসিতার সদ্ধানে এই সমুদ্রতীরে ছুটে आসেন, यमि কান এই না যাওয়া গেলো তা হলে ধন উপার্জন করে কী লাভ হলো। এই ভিড়ে কিছ্দ আরব এবং বেশ কিছ్ জাপানিও নজরে পড়লো। ইউরোপ ও আমেরিকাকে ব্যবসায়ে নাজেহান করে জাপানি এবার একদু ভোগের দিকে নজর দিচ্চে, এর ফুলে ফরাসি নিশ্ধাস ছেড়ে বাঁচছে। যে শিক্রপতি কেবল রোজগার করে অথচ ভোগ করতত চায় না ফরাসি जকে

নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। এই রকম মননুষের সংখ্যা বাড়লে ফরাসি সভ্যতা লাটে উঠবে—প্যারিস ও কান গোমায় যাবে।

কান-এর এই ধনাण্য সমারোহে আমরা দুই বঙসস্তান একেবারেই ছন্দোপতন ঘটাচ্ছি। পকেটে কুড়ি ডলার নিয়ে কার্নট্ন হোটেলে আসার দুঃসাহস দেখাবার কৃতিদ্বি বিশ্বের মধ্যে ধ্রথম বাডালিরাই দেখলে।।

দূর থেকে কার্লট্ট হোটেলের বাড়িটি দেথে আমি মুঞ্ধ হলাম। বড়লোকরা ভোগের জন্যে কিছু নির্মণ করূলে সাধারণ মানুষও সেই সৌন্দর্যে বিনাপয়সায় ভাগ বসাতে পারে। যিনি এই কার্লট্ন হোটেলের স্থাপত্যের জন্যে দায়ী তাঁকে মনে-মনে নমস্কার জানই। দুনিয়ার এক নম্বর হেটেল হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা অত সহজ জিনিস না মহাশয। এই সেদিনও, অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষার্ধে ফরাসি হেটেলের কোনও ইজ্জত ছ্লি না বিশ্পের ষনী সমাজ্জ। তথন আমাদের কলকাতার স্পেন্সেস ও গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল অনেক এগিয়ে ছিল। ফরাসি হোটেলের নোংরামি ছিল বিশবিদিত—প্যারিসের একটি হোটেল তো বিজ্ঞেপনই দিতো, আমরাই একমাত্র ফরাসি ক্ষুটেল যেখানে অতিথিদের



 সারতেন এবং ভৃত্যরা তা বহন ন্যে নল্যে যেনো। ফরাসি চিত্রকলার সমঝদাররা জাননন, কলঘরের কোনও आক্রু ছিল না। রাজা ও রানিরা যখন প্রাত্যহিক কর্মে নিয়োজিত থাকত্তন তথন তাঁদের মক্র্রী, পরিচারক ও পরিচারিকারা নতমস্তকে সামনে হাজির থাকতেন হকুম গ্রহণ করার জন্যে অথবা মম্ব্রণা দেবার জন্যে।

সেই ফ্রাসি হড়ুমুডু করে বাবু-বিবিগিরিতে কোথায় এগিত্যে গেলো। হোটেলের বিলাগ কাকে বলে তা সশরীরে জানবার প্রয়োজন হলে কার্লটন ছাড়া গতি নেই।

বড় হোটেলের গেট থেকেই তার বিশিষ্টতার নমুনা পাওয়া যায়। একজন দারোয়ান এসে আমাদের মার্সেডিজ বেনজকে স্বাগত জানালো। সম্বিৎকে চালকের আসন থেকে নামিয়ে সে গাড়ির দায়িত্ন গ্রহণ করলো। মীশিয়ে সেনণপ্ত যে এখানে নিতান্ত অপরিচিত নয় তা এঁদদর কথাবার্তায় বোঝা গেলো।

ব্যারন দ্য শহিদনগর এবার ডিউক অফ কাসুক্দিয়াকে নিয়ে কার্ধটন হোট্টেের রিসেপশন কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালো। চোখ জুড়িয়ে গেলো-কাউন্টারে যেন অষ্টপ্রহর বিশ্পসুদ্দরী সম্মেলন চলেছে-এতোঙলি সুদর্শনা তর্নণী মহিলা এবং সপুরুষ যুবাকে এমন সুসজ্জিত অবস্ছায় দুনিয়ার আর

কোথাও কেউ দেখেনি। স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তা হেথায়। কারণ এই পুরুষ ও নারীর মूখে স্বহীীয হাসি লেগে রয়েছে－প্থথিবীর কারও বিরুদ্ধে চচাদের কোনও অভিযোগ নেই，সন্দেহ নেই—সবাইকে এই নন্দনকাননে আহ়ান করার জন্যে যেন এঁরা উন্মুখ হয়ে রয়েছেন । মঁশিয়ে সেনণগ্তা ও মঁশিয়ে মুখার্সি এরই মধ্যে সুপার ভি আই পি আদর পেলেন। একটি তরুণী মুটে এলেন，আমরা आপনাদের জন্যেই অপেশ্মা করছি। পথে কোনও কষ্ঠ হয়নি তো？এই সুন্দরী যে কেন হলিউডের হুদয় কাঁপানো নায়িকা হননি তা কে বলবে আমাকে ？এঁকে দেখেই কি রবীল্র্রনাথ সাগরজলে স্নান করা বিদেশিনীর ছবি এঁৰেছিলেন？

এই অপরূপাটি হোটেনের জনসংযোগ আধিকারিকা। দেশ মরক্কে। অমন শরীর নিয়ে কোন দুঃてে মরকোে ছেড়ে বিদেশে চাকরি করতে এসেছে তা জানা প্রয়োজন। কোনওদিন यদি রাজরানি হয়ে যান তা হলেও আশর্বর্য হবার নয়। হিচককের নায়িকা গ্রেস কৌির কথা মনে আছে？তিনিও প্রথমবার নিমণ্র্র প্রতাখান করে ঢ্বিতীয়বার কানে এবং কার্ধট্র হোট্টেনে এসেছিলেন। এখানেই মোনাকোর রাজপুত্রর সক্গে দেখা হলো এবং তার র্থকে পরিণশ়，যে বিয়েকে ম্যারেজ অফ দ্য সেঞ্জ্রির বলা হর্যেছিল সেই

এই হোটেলের অন্যতম অধীশ্পর মার্ক ঢে এবার আসরে আবির্ভৃত হলেন， আমাদের সাদর আমম্তণ জানালেন। दुणनिन－সিনেমা ফেস্টিত্যালের সঙ্গে



মার্ক তেজে জানতে চাইলেন্ন আমরা এখনই গক্⿰েে বসবো কিনা। আমার মন তখন হোটেলঘরুলো দেখবার জন্যে ছেট্ট করছে। মার্ক তেজে রাজি হয়ে গেলেন，ওই মরর্কে সুন্দরীর গাতে কিচুক্ষণের জন্যে দায্যিত্ব দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলেন। আমার প্রথ্ম সুবিধা，মার্ক তেজে চমৎকার ইংরিজি বলেন। এই মরক্কো সুন্দরীও কম নয়। সে বললো，＂কান－এর সন্গে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ইংরেজদের যোগসাজস অনেক দিনের，তাই ইংরিজির প্রতাপ এখানে এবদু বেশি।＂

মরকক্小ে সুন্দরীকে অপেক্শা করতে বলে আমি একদু টয়লেট রুম ঘুরে এলাম। পৃথিবীর কোন হোটেন কীরকম তা প্রথমেই যাচাই করা যায় জনসাধারণের জন্য টয়লেটট দেখে। ভারতবর্ষে যত হোটেল－টয়লেট আছে তার মধ্যে এক নম্বর বোম্বাইয়ের তাজ। আজকাল প্রায় সমানে পাপা দিচ্ছে বম্বের ওবেরয় টয়লেট। কিন্তু হোটেল কার্নটন－লা জবাব। মনে হবে যেন আগ্রার তাজমহনের এক অশশকে টয়লেটে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সাধে কি আর দুনিয়ার সেরা সম্মান জুট্টেছে এর কপালে।

মরক্কে সুন্দরী এবার আমাদের বাইরে নিয়ে এনো। অসামান্য সুন্দর স্থাপত্য, ওয়েডিং কেক-এর কথা মনে রেথে জগদ্বিযাাত স্থপতি ৩৫৪ কামরার এই হোটেন তৈরি করেছিলেন এই শতা্দীর দ্বিতীয় দশকে-প্রথম মহায়ুদ্ধের আগে। যা আমার অবাক লাগলো কোধায় যেন কলকাতার ওবেরয় গ্য্যাત্ডের বহিরাঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্য রহ্যেছে-গ্যান্ডের স্থপতি নিশ্চয় এই হোটেলের খেঁজখবর রাখতেন। তিনি অবশ্য কার্লটন হোটেলের দুঁটি গম্মুজ কপি করেননি। সুন্দরী বললো, "बই গম্גুজ দু’টি সম্পক্কে কিছू vবর আমাদের এই কাগজ্জ রয়েছে।" ঝপ করে পড়তে গিয়ে একদু নজ্জা পেলাম। স্থপতি চার্নস ডেলমা এই ডোম দু’টির অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সময়কার বিখ্যাত নর্তকী বেল ওটেরোর উদ্ধত স্তনযুগল থেকে। শোনা গেলো, প্রতি বছরে কান ফিল্ম উৎসবের সময় বে হাজার পঞ্চাশেক মানুষ এই শহরে ঘুরে বেড়ান তঁদদর অনেকেই বেল ওটেরোকে অবিস্মরনীয় করে রাথার এই প্রচেষ্টাকে প্রানভরে সাধুবাদ জানান।

মরক্কে সুন্দরীর সজে আমরা এবার অন্দরমহল দর্শান বেরিয়ে পড়লাম। এমন পরিচ্ছ্ন রাজপ্রাসাদ পৃথিবীর আর কোথায় ম্রাছে জানতে ইচ্ছে করে।


 ক্রিল বলে বিখ্যাত হোটেল দেখো হোটেলে রাজীব গাক্ধী থাকত্লেছ্ঠেনে তাঁর প্রিয় ঘরটিও নিজের চোথে দেখে এসেছি। মনে রাখার মতন ঘর।

মরক্কো সুন্দরীর নাম নার্জিস। আমাদের দেশ হলে নার্গিস বলতাম। সে টপটপ করে কার্টটন হোটেলের ইতিহাস বনে যাচ্ছে। এখানে অনেক ঐতিহাসিক মিটিং হয়েছে যেখানে রাজনীতিবিদরা উপস্থিত হয়েছেন। এমনই একটি মিটিংয়্যের সময় হে-চে করার জন্যে ইতালির এক সাংবাদিককে হোটটল ধেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। ইনিই বেনিতো মুসোলিনি-পরে জগদ্দিখ্যাত হন। ইতালীয়রা এই অপমান হজম করেনে, দ্বিতীয় যুদ্ধের কোনও এক পর্যায়ে ३जनীয় সৈন্যবাহিনী এই হোটেল অধিকার করে নিয়েছিল। মুসোলিনি তখল (কানও স্পেশাল ম্বুম পাঠিঠ্যেছিলেন কি না তা জানা হয়নি।

সুদ্দরী বললো, "কোনও অতিথি আমাদের হোটেলে এক বছর থাকলেও «্ৰৰেয়েমি বোধ করবেন না, প্রয়োজনে প্রতি রাত্রে তাঁকে আমরা নতুন ঘর ও fিছানা দিতে পারি। কয়েক বছর হলো ঘরের সংথ্যা কিছ্ বেড়েছে। অতি সাধগানে নঢুন একটি তলা তৈরি হয়েছে।"

आমি হোটেলের করিডোর ধরে হাঁছছ, আর তাজ্জব হচ্ছি। সৌভাগ্যক্রমে

এই সময় ভিড় একুু কম, তাই কয়েকটা বিথ্যাত ঘর দেখা হয়ে গেলো।
यদি কার্নটন হোটেলে সুখের চূড়াল্ত উপভোগ করতে চান, তাহলে ১লা জুলাই থেকে ৩১লে আগস্টের মধ্যে আসতে হবে, যদিও ঐই সময় ঘরতাড়া প্রায় তিরিশ পার্সেট্ট বাড়িয়ে দেন কর্ড়পক্ষ। ভে-সুইটের দাম একেবারেইই ওঠানামা করে না তার নাম সুইট ইম্পিরিয়াল। এইখানেই লাখ দুয়েক টাকার বিনিময়ে এক রাত্রি যাপন করে স্বর্গসুখ সম্পর্কে অভিষ্টতা অর্জন করতে পারেন। তবে পকেটে মাত্র দু'নাখ টাকা থাকলে না-খেয়ে রাত কাটাত হবে। যাওয়া এবং আনুষগ্গিক অন্য খরচ অবশাই আলাদা। ম্পিরিয়াল সুইটে থাকার একটি বিশেষ সুবিধা আজেবাজে অর্ডিনারি লোকের সজ্গে আপনাকে একই লিফটট ব্যবহার করতে হবে না, আপনার সুইটের জন্যে আলাদা লিফ্ট।

ইম্পিরিয়াল সুইটে যাবার পথে অনা দু’একটি সুইট দেখা হলো। এতলির নাম ‘সমুদ্রমুখী’ অথবা ‘পর্বতমূখী’। প্রতিটি ঘরের রং অনুযায়ী সে ঘরের লিনেন, বিছানার চাদর ও পর্দার ব্যবহার। ঘরের রং মিলিয়ে বিছানার চাদরের ব্যবস্থ পৃথিবীর आর কোনও হোটেলে দেখেছি বলে মন্ত করতে পারলাম না।

অবশেবে ই ম্পিরিয়ান সুইট। যা দখলে পাওহ্ণে লেশ শক্ত। বহ আগে থেকেই পৃথিবীর বড়লোকরা ঢাঁদের প্রিয়জনের স্জ্রৃ র্রীত্রিবাসের জন্য এই সুইট বুক
 সর্বসাকুল্যে উনিশখানা ঘর। বাথরুম ל্রু চারেক—পৃথিবীর বিখ্যাত দম্পতিরা পথে বেরুলে একই বাথরুম বার্দীরে आগ্রহী হন नা। ইচ্ছে হলে স্পেশাল রান্নাবান্নার ঢলোয়া ব্যবস্থা রয়্যেছে। সिটিং রুমও রट়েছে একাধিক।

মরক্কে সুন্দরী আমকে বললো, "সাধারণ नোকরাও শীতকানে আমাদের হোটেলে সহজেই চলে আসতে পারেন, তথন কিডু ঘর আমরা মাত্র তিন হাজার টাকায় ভাড়া দিই। সগ্গিনী আনলে बবশ্যই রেট বেড়ে পাচ হাজার হয়ে যায় P"

এই সব ঘর রূপকথার দেশের মতন ঝকবাক করজে। প্রতিদিন প্রতিটি ঘররে এই অবস্থার রাথার জন্য কী ধরনের হাপামা পোয়াতে হয় তা আমি শাজাহান হোটেলের অভিজ্ভতার আলোকে কিছুটা আন্দাজ করতে পারি।

এরপর আমরা স্বসস্থ্-সেন্টারটি ঘুরে দেখলাম। इঠাৎ দেখলে প্রথম শ্রেণীর নার্সিংহোম মনে হয়। পরিবেশ স্বাস্থ্মসম্মত রাখবার জন্যে অপারেশন থিয়েটরের মতন এখানে রাঙ্তার জুতোর ওপর অন্য জুতো পরিয়ে দেওয়া হয়। মানুষের শরীরকে সুঘ দেবার জন্যে এতো ধরনের যশ্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায় তা আমার জনা ছিল্ল না। একটি ঘরে দেখলাম ওয়াটার বেড-যাকে জলের ডোশক বলা চলে-ক্সাশ্ত শরীরকে চাঞা করতে এই বিছানা নাকি তুলনাহীন।

হেলথ ক্লাবের সব রকম অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষভাবে সঞ্চয় করতে হলে দিনে

হাজার কুড়ি টাকা খরচ প্রয়োজন যা দুনিয়ার বড়লোকদের কাছে সিকি-দুয়ানির মতন। মিনিট কয়েক মাসাজের দক্ষিণা হাজার দেড়েক। হাইড্রোমাসাজ-এর ঘরটিকে প্রথমম নিগহশালা মনে হতে পারে, কিস্তু শরীর নাকি সুষ পায়। আরও একটি সংবাহন কক্ষের নাম ওজোথার্ম। একটি ঘরে জেট শাওয়ার-নানা কোণ থেকে প্রবল বেগে জল বেরিয়ে এসে ক্লাশ্ত শরীরকে চাঙ্গ করে তুলতত এর নাকি তুলনা নেই। আর একটি কক্ষে প্রেসার-থেরাপি, গেরস্ত বাংলায় যাকে চাপ চিকিৎসা বলা চলতে পারে। চাপ দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব্ব জানতাম, কিষ্টু জাকে ফ্েেে ট্যুরিস্টের চিকিৎসা পরিকপ্পনায় অভিনব্ম আছে। সম্বিe অবশ্য আমার সন্গে একমত হলো না। বাবুঘাটের সামনে সংবাহনবিশারদদের স্মরণ করতে বললে।। কর্তব্যকর্মের কোনও এক স্তরে রোগারোগা এই বিশেষজ্ঞেরা বিশালবপু খরিদ্দারের বুকের ওপর যেভাবে চেপে বসেন তা দেখলে দুর থেকে ভয় হয়, কিষ্ঠু শেঠজী যেরকমভাবে কুমিরের মতন পড়ে থাকেন্ন তা দেখলে বোयা যায়, নির্যাতন থেকে তিনি আনन্দ পাচ্ছেন।

মরcক্কে সুন্দরী আমাদের জনালো পৃথিবীর্প এমন কোনও বিখ্যাত চিত্রতারকা নেই যিনি এই হোটেলেন্না রাত্রিযাফb 'করেছেন। ভৃতপ্শ্ব ইংরেজ



 প্রতিত্যোগিত ওরু হয়েছিল। বিজিত বার্দোর আবিষ্কার এখানেই। সে গল্প তো এখन রূপকথার মত্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাঁতে-হঁটতে আর্কেডে আমরা ছোট্ট হোটেল শো কেসের সামনে এসে দাঁড়ালাম। কাঁচের মধ্যে সিলডি নিসেন-এর গহনার ডিসপ্পে। একটি মডেলের গলায় সরু হার। আমাদের গাইড বললো, "এর দাম আড়াই কোটি টাকা।" নিশ্চয় বিক্রি হয়, না-হলে শো কেসে রাখবে কেন? যে মডেলের গলায় হার রয়েছে তাঁর মুখটি অনুপস্থিত। অनাবৃত স্তনের একটি গোলাপি ও আর একটি শাদ।। সম্বিe ব্যাখ্যা করলো, এই সব গহনা কিনে দেন স্বামী না হয় কোনও প্রেমিক--তাই এই মায়াহোহের সৃষ্টি। যিনি কিনবেন তিনি নিজের প্রিয়জনের মূখটি ২দ্পনা করে নেবেন।

র্ান্ এবার জানতে চাইলাম, "এই হোটেলের মালিক কে ?" নার্জিস একম দ্বিষা করলো। তারপর বললো, "আমরা ইন্টার কন্টিনেন্টাল গোঠ্ঠীর অংশসমস্ত পৃথিবীত আনাদের শ’খানেক হোটেন আছে। সম্ৎতি এই হোটেনের มালিকানা কিনে নিয়েছেন জাপানিরা।"

এই জাপানি কোম্পানির নাম শিবু সাইসন，যা আমরা কেউ ওনিনি। জাপানিরা অত্ত্ত বিচঙ্ষণ। তাঁরা এই হোটেলের ইউরোপীয় বিশিষ্টতায় বিন্দুমাত্র হাত দেননি।

আমাদের এই কথাবার্তার মাঝখানেই নার্জিস ঘড়ির দিকে তাকালেন এবং বললেন，＂4ঁশিয়ে মা তেজে এবং তাঁর ত্ত্রী নিশ্চয় লাধ্কর্রুম आপনাদের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্শে করছেন।＂মহিলা সেদিকেই আমাদের নিয়ে চললেন।

কান－এর কার্নটন হোটেলের এক নম্বর কর্মকর্ত ক্রিশ্চিয়ান লা খ্রিস্স।দু নম্বর মার্ক তেজে। জগদ্বিখ্যাত লা কোত রেস্তোরাঁয় সক্ত্রীক তেজে আমাদের জন্যে অপেক্রে করছিলেন।

মাক্ক তেজে সুদর্শন সুরসিক পুরুষ，यদিও প্রমাণসাইজ ফর্রাসির তুলনায় ওঁর শরীরটা একদু ভারী। ত্তী অ্যানি অসামন্যা সুন্দরী।

মস্ত হোটেলের দায়িত্বে থাকলেও মার্ক মানুষটি এখনও শিब্প ও সাহিতনুরাগী। এঁর ד্⿹勹⿰⿱幺小



 তেজে বলনেন，＂আর্রের এই বিষয়－যে আরের জন্য কোনত্র শিশ্ষার প্রয়োজন হয় না，যার মধ্যে অতীতের খারাবাহিকত নেই। একজন কয়্যনাখনির শ্রমিক，কিংবা ট্রাক ড্রাইভার হঠাৎ
 পারে। এঁদের হাত আসলে ঈশ্বরের হাত，＂বললেন মার্ক। এমন একজন শিক্রীর নাম ফ্যাঙ্টর শেভাল，यাঁর সম্ধক্ধে বিশেষজ্ঞ হয়েছিলেন মার্ক তেজে। বেশ কিছুদিন আর্ট গ্যানারিতে কাজ করে তেজের মন ভরনো না। তথন ফ্যাশন সং্ছা পিয়ার কার্দিন－এ যোগ দিলেন মার্ক। ওখানেও বেশীদিন ভান নাগলো না। হোটে জগতের এক বন্দুর সঙ্গে জানা ছিল，তাঁর সাহায্যে এ－লাইনে গাতে খড়ি হলো। তারপর বিষ্ময় ঘুরে বেড়িয়েছেন মার্ক তেজ্রে－প্রথমে আমেরিকার সান ফ্যানসিসরোতে মেরেডিয়ান হোটেলে，তারপর তিনবছর কায়রোতে পিরামিডের খুব কাছের এক হোটেলে। 心্রোরিডা，আবুধাবি，র্রাসেলস এবং স্পেনের শহরে হোটেলে কাজ করেছেন মাক্ক। ফরাসি হোটেল বিশেষজ্জের দাম এখন দুনিয়ার সर्ব্র।

তারপর বছর দুত্রেক হলো কার্ধটনে এসেছ্নে মার্ক তেজে। বলনেন，＂আমার
－্ত্রী আমেরিকা পছুদ্দ করেন না，আমি মধ্যপ্রাচ্য পছ্ন্দ করি না। ফলে ফ্সাকই আমদের পক্ষে সেরা জায়গা।＂ওঁদের একটি আদরের রু পারসিয়ান বেড়াল আছ్－জগদ্বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ফেলিনি সেবার কান－এ এলেন，ওই সময় ওই মাদি বেড়ালের জন্ম，তাই আদর করে ওর নাম দেওয়া হয়েছে ফেলিনা।

ফরাসিরা কাউকে পছন্দ করনে থোলামেনা হয়ে যান। আমি কোথাকার কোন হরিদাস পাল। ওঁর ব্যবসায়ে কোনও কাজ লাগবো না，তবু তেজে আমাকে গুরুত্ব দিলেন，বললেন，＂আপলারা যা জানবার আছে জিজ্ঞেস করবেন।＂
＂হোটেল মানে একটি বাড়ি，কিছু ঘর এবং খাট－বিছানা এবং রান্নাঘর নয়，＂ বললেন মার্ক। ঘরছাড়া হলেও মানুষ গূহকৌণর নিরাপত্তা ও সেই সল্গে কিছ্ বাড়তি অভিষ্ভতা গ্ৰেজে। তই বিশ্ধের সেরা হোটেলশুলো অভিজাত এগজিবিশনের মতন হয়। ওখু শোওয়াটাই কাজ নয়，তার আগে মানুষ খেতে চায়। অাওয়ার ব্যাপারেও মানুষ সাবধানী，অভিজ্ঞতার মধ্যে থেরেও সে এক পা বাড়িয়ে একটু অ্যাড্ভেঞ্চার করতুত চায়। খাওয়া মানে ওরু জিভের এবং পেটের অভিজ্টতা নয়－সমও্ত ইন্দ্রিয়，বিশেষ কর্র নাক ও চোখের বিশেষ


 তফাত। একটা হচ্ছে，পোট্র जোফলার্বস্ব，যার কোনও রসবোধ নেই। আর অন্যটির অর্থ ভোজনরসিক। খা जull তাছে আর্টকে তারিফ করার মতন।

মার্ক তেজে বললেন，＂এ－দ̆লে রাঁধুনিরা তাই আর্טিস্টের সম্মান পেয়ে থাকে। অনেক রেস্গোরায় খাওয়ার পরে শেফেের অটোখ্রাফ নেবার জন্যে，তার সন্গে ছবি তোলার জন্যে অতিথিদের মধ্যে হড়োহড়ি পড়ে যায়। পল বোকুসের নাম ওনেছেন নিশ্য়，ওঁর জনপ্রিয়ত তো ফিল্ম থেকে কম নয়। আসলে খাদ্যরসিকরা জানেন，একটি ডিশ यদি ক্রিন্যেশন হয় তাহলে তার পিছ্ল নিশ্চয় একজন শিল্পী শ্রষ্টা আছেন এবং তাঁকে সাধুবাদ না জানালে ভবিষ্যতে নব－্নব সৃষ্টি সজ্তাবনা বিনষ্ট হবে।

বে রেস্জোরাঁ় আমরা বসেছি তার দেওয়ালে দৃষ্টিনন্দন বষ্মমল্য আধুনিক চিত্রকলা । সেই ছবি আবার ছপা হয়েছে মেনুকার্ডের প্রচ্চদে। মনে হচ্চে，আখার তাজমহলের আর একটা অশ্ যেন রেস্তোরাঁয় রূপা্তুরিত করা হয়েছে। সষ্বিe ছুপি－ূূপি পাশের সিটের এক বৃদ্ধার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। একলা বসে－বসে লাঞ্চ সারছ্ছে। খাচ্ছেন খুব ধীরগতিতে। মাঝে－মাঝ্েে একটা বইয়ের斤िকে হাষ্কা নজর দিচ্ছেন। সম্বিe বললো，＂মাদাম ফুককো। এঁর স্বামী ছিলেন বিখ্যাত এক ফরাসি মুদিখlনা দোকানের মালিক！＂সেরা জিনিসের অন্যে
শた巾 心্রমণ（২）－－৩৬

বড়লোক ফরাসি পাগল, তারা দশ টাকার জিনিস একশ টাক্যায় কিনবে এই দোকান থেকে, যদি তা দুনিয়ার সেরা হয়। টিঙার ডেকে, দরকষাকষি করে পৃথিবীর সেরা জিনিস পাওয়া যায় না। তার জন্যে দরাজ হৃদয়ে অপেক্ষা করতে হয় এবং দেখামাত্র đঁঁপিয়ে পড়তে হয়, কারণ সেরা জিনিসকে নিজের ঘরে आনবার জন্যে आরও অনেক বড়লোক তৈরি হয়ে আছে।

কর্তৃপক্ষের টেবিলে বসে আমরা রাজসম্মান পাচ্ছি। আর আমার মনে পড়ছে কলকাতার দিলথুসা, সাঙ্ডুভেলি, অनাদি ইত্যাদি রেঙ্তোরাঁর কথা। খাওয়াকেই ওখান মুখ্য ভূমিকা দেওয়া হয়েছে, এমন কি স্বস্তিতে বসবার উপায়ও নেই, টেবিল দখল করার জন্যে আর একজন লোক আপনার ওপর শ্যেন দৃষ্টি রেখেছে। অनাহারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ভোজনরস বে এক জিনিস নয় তা ভারতীয় হিন্দুরা কোনও দিনই বুঝতে শেথেনি। খাওয়াট্ এমনই সিরিয়াস ব্যাপার ভে বাউনের তো সুখাসনে সুখাহারের সময় কথা বলাই বারণ। যা কিছু নির্দেশ ত আকারে ইপ্িিতে দেবার ট্রেনিং দেওয়া হয় প্রত্যেকটি নবীন র্রাপ্মণকে উপনয়নের সময়।

পানীয় পরিবেশনের জন্যে যে-বোকটি অ্ব্ৰু

 ফ্রাসি হোটে জগতে এই মানুষটির পরিবেশনের আগে মোমবাতি অকাun, বোতলকে বিভিন্নতাবে নাড়িয়ে, তলানি আছে কি না লক্ষ্য করে এবং সর্বশৈষে একদু ওয়াইন কুলকুচি করে যেসব আচার করলো তা অনেকটা মধ্যযুগের রহস্যে ঘেরা। মার্ক তেজে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, "হোটেল রেস্তোরাঁয় এই লোকটির মস্ত ডূমিকা। বে-কে৬ এই বেশ ধারণ করতে পারে না, সোমেলিয়ার হবার জন্যে দীর্घদিনেের সাধনা এবং সার্টিফিকেট প্রশ্রোজন। সমস্ত ওয়াইনের রহস্য এরর জনন।"

আমি লোকটির হাবভাব এবং কা৩কারখনা দেথে রীতিমত অবাক। মাক তেজে বললেন, "আপাাকে মনে রাখত্ হবে, হাজার-হাজার রকম ওয়াইন আছে। প্রত্যেক বছেরে ভাইনইয়ার্ডের চরিত্র পাল্টায়, ফলে এঁকে ওয়াইনের চলমান অনসাইক্রোপিডিয়া হতে হয়। आমাদের এই হোটেলে অন্তত দুশো আশিরকম ওয়াইনের চয়েস আছে-কথন কোন খাদ্যের সজ্সে কী দরকার ত। निर्বाচন করা সোজা কাজ নয়। এই ভদ্রলোক বোতল খুলে আওন জালিয়ে ওয়াইনকে অপ্भিজেন দিচ্ছেন।" আমি সোমেলিয়ার বিদ্যযয় কৌহৃহনী জেনে সাৰ্যেব আমাকে দু’টি সুভেনির সুদুশ্য মোড়কে উপহার দিলেন। একটি ওয়াইন বোতলের ভিতরের সোলার ছপিটি এবং ওয়াইনের গায়ে লাগানো লেবেলটি।

এই বোতলের জন্ম কোন অঞ্চলের কোন গ্রামে এবং কোন সালে তা ছাপানো রয়েছে।

আমাদের লেবেলটিতে ১৯৮৩ লেখা আছে। সায়েব বললেন, "ওই অঞ্চনে আঙুরের ফলন কম হয়েছিল, কিন্তু সেরা জিনিস। ১৯৮২ সাল লেখা থাকলে আপনাকে দিতে লম্জ্রা পেতাম। শেষ মুহূর্তে প্রচুর বৃষ্টি হয়ে ফলন ঋুব ভালো হয়, কিষ্ত্ত আঙুরের চরিত্র সম্পুর পালটে গিয়েছিল। প্রচুর মদ তৈরি হয়েছিল, কিন্তু অ্যাসিডিটি ও ট্যানিন নিতান্তই কম। তার আগের বছর আপনি মনে রাখবেন সেপ্টিম্বরে বৃষ্টি হয়ে আঙুরের রং নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই ওয়াইন রাখবার জন্যে নয়! তালিকার শেষে নেই, তার আগের বছর ঐ অঞ্চনে আগস্টে বৃষ্টি হয়ে আঙ্রেরের বারোটা বাজিয়ে দেয়, পান করবার মতন ওয়াইন ও-অঞ্চকে তৈরিই হয়নি।"

আমার মাথা ঘুরছে—-কারণ প্রতিটি ফরাসি গ্রাম্রর ইতিহাস ও ভুগোল মগজে না রাখলে ওয়াইন চেনার উপায় নেই। আঙুরকে জাতে উঠতে হলে গাইতে হয়, কোন লগনে জনম আমার, আকাশোঁাদ্দ ছিল রে! মার্ক তেজে বললেন, "মোদ্দা আইনটা হলো, ওয়াইনের চ্ৃক্পেক্ম শ্রেণীভেদ-সাধারণ ; সাধারণের থেকে এক স্তর ওপরে; নামক্ট্য এবং গ্র্যাম্ড। একতারা থেকে চারতারা।"

মাতৃদেবীকে দেওয়া প্রতিশ্রুহ্নিষ্ডীীলোকে ফরাসি মদ্যপানে বিরত থাকা


এরপর মধ্যাহৃভোজন। ভোজনের কার্ডটিতে দামের ইঙ্গিত রয়েছে, হাল্কা মধ্যাঙ্নভোজনের খরচ মাথা পিছু হাজার তিনেক টাকা। খাদ্যের নাম দেখে কিছ্র বাছ-বিচার করা এই বঙ্গস্তানের পক্কে অসম্ভব। সুতরাং গোমাংস ও শুকর মাংসকে অধমমর অন্নে স্থান দেবেন না কেবল এই করুণ আবেদন জানিয়ে অন্য ব্যাপারে গৃহস্বামীকে সম্পুর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হলো। ফরাসি এই একটি বাধা নিষেষে ঘাবড়ানোর পাত্র নন, কারণ জগৎসংসারে টেবিল ও চেয়ার ছাড়া এমন কোনও দ্বিপদ বা চতুষ্পদ ঈপ্বর তৈরি করেননি যা ফরাসি রাঁধুনি তাঁর ডেকচিতে না ওঠাতে পারেন। এই তালিকার ঔরু হলো ঘোড়া থেকে তারপর গাধা, ময়ুর থেকে ব্যাঙ পর্যস্ত কী নেই ? তালিকা ঙুনতে-শুনতে আবৃত্তি বষ্ধের জন্য কাতর আবেদন জানাতে হলো। একটি বিশেষ খাবার হলো, হাঁসকে অতিভোজনে বাধ্য করে তার লিভারের বিকৃতি ঘটানো এবং স্বাভাবিক মৃত্যুর অব্যবহিত পৃর্বে তার প্রীণহরণ করে স্ফীত লিভারের স্বাদ গ্রহণ করা।

মার্ক তেজের সজে কথাবার্তায় ফরাসির ভোজনপ্রীতি সম্পর্কে আমার তৃতীয় নয়ন উম্মুক্ত হলো। ইউরোপের রসিকতা ; নরকে ব্রিটিশ রাম্না করে, সুইসরা

প্রেম করে, পুলিশির দায়িত্ব জার্মানের এবং ফরাসিরা মেকানিক। স্বর্গে ব্রিতিশরা পুলিশ, মেকানিকরা জার্মান, প্রেমিকরা ইতালিয়ান ও রান্নার দায়িছ্ব ফররাসির। ইংরিজিতে শেফ থেকে আরূষ্ঠ করে রান্নার যাবতীয় বিশেষ শব্দ ফরাসি ভাষা থেকে বেমানুম তুলে নেওয়া। ফরাসি রান্নার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে না এমন দেশও নেই। অথচ এই সেদিনও ফরাসিরা রান্নার র পর্যন্ত জননো না। গরিব ফরাসির কপালে জুটতো সুপ অথবা পরিজ এবং ঢোকো রুটি। ধনী ফরাসি খেজো সেদ্ধ অথবা রোস্ট মাংস এবং মধু। প্রায় এক হাজার বছর আগে ফরাসিরা তিমি মাছ থেতে শিখলো, বিশেষ করে তিমি মাছের জিভ রান্না হতো রাজকীয় রসনার তৃপ্তির জন্যে।

সে-যুগে অতিথিরা ফরাসি নেমন্তন্ন বাড়িতে নিজের জুরি নিয়ে যেতেনগৃহম্বামী ওখু চামচ সরবরাহ করতেন। কাঁটা তখন কোথায় ?

সম্বিৎ বললো, "永ক, ফরাসিদেরইই অবদান, কিন্তু তার প্রমাণ কিড্ম পাওয়া গেলো না। তখনও প্লেট বা ডিশের রেওয়াজ হয়নি। আমদের দেশের ভদ্দরন্োকরা যখন সোনার পাত্রে অতিথি আপ্যায়ন অভস্তু হয়ে উঠেছ্লে
 ঋউউর্রুট ম্মাইসের ওপর মাংস পরিবেশন হতো পরে ঐ শউউর্টি
 রেঙ্তোরাঁ় গিয়ে টেবিল ক্লথ্েে মুখ মৃsse d বলে সবাই হাসাহাসি করেছিন, আর গোটা ফরাসি আতটা শত-শত বক্ঞsinuরে ওই কম্মো করে এসেছে বূক ফুলিয়ে।"

খাবারে বৈচিত্র না থাকলেও, ভেজনের পরিমাপপ ফররাসি চিরকানই নির্অष्জ। उनूন কয়েক যूগ আগেকার এক বিয়েবাড়ির ভিতরকার খবর। অতিথিদের জন্যে রোস্ট করা হলো নটি যাঁড়, আঠারোটি বাছুর, আটটি ভেড়া, আশিটি ওয়োর, একশ ছাগল এবং হাজারগানেক হাঁস-মুরগী এবং বিভিন্ন ষরনের পাথি। যাঁরা ইভিয়ায় সরকারি ভেজনসভায় তিনটের বেশি পদ হয়েছে ওুনলে খবরের কাগজে সম্পাদকীয় মত্ত্য লিখতে বসে যান তারা ওনুন, ফরাসি বিয়েবাড়িতে অষ্তত দুশো আইটেম না হলে গৃহকর্তার মুখ রহ্ষা হতো না। দৈনन्দিন রাজকীয় লাঞ্চ অবশ্যই রাজকীয় হতো-পদ থাকতো অত্তত চব্বিশ রকম্মের মাছ-মাং। চতুর্দশ লুইঢ়়র সময় ফরাসি আলু থেত্ত শিখলো এবং এই অভ্যেস ক্রমম সমস্ত ইউরোপে ফ্যাশানেব্ল হয়ে উঠলো। যে আলুভাজার জন্য ফরাসি এতো গর্ব করে এবং দেমাক দেখায় তা কিষ্ুু আবিষ্কার হলো এই সেদিন আমাদের সিপাহী আন্দোননের সময়ে ১৮৫৭ সানে।

বাঙালিদের মতন ফরাসিও একদিন খেয়ে এবং খাইয়ে ফতুুর হয়েছে। জন্সোৎসব থেকে বিবাহ, বিবাহ থেকে মৃত্যু সব স্যরনীয় ঘট্নাতেই ফরাসি

এলাহি খাবারের আয়োজন করতো। গ্রাম-গঞ্জ এখনও বিয়ে উপলত্ষে যা ভোজসভা হয় ত র্রনলে বাঙালিকে আর কেউ তোজন সর্ব্ব বলে সমালোচন্না করবে না। ফরাসি বিয়েতে অস্তত চারটি মাংসের পদ থাকতে। যত জন অতিথি ততঙ্ি গোটা চিকেন অবশ্যই। পেটে খিদে থাকুক না থাকৃক প্রতিটি পদ মুখে দিতেই হবে যদি-না আপনি পাত্রপা|্র্রীর অমগল ডেকে আনতে চান।

শ্রাদ্ধ না হলেও মরণোত্তর ভোজনেও গামাঞ্পনের ফরাসি এখনও বাঙালিকে পাম্ম দিতে পারে। ফরাসি শ্রাদ্ধে মাংস পরিবেশন নিষি্্--মদ, কফি ও পেসট্রিও বারণ। या অবশাই পরিবেশন করতে হবে তা হলো ভাত এবং দুপজাত কিছু। ख্রাদ্মভোজনের প্রথম জইটেমটি হবে মিক্ক সুপ। এবং ফরাাসি পুরুত্যশাই মৃতের মঙলকামনায় আলাদা টেবিলে একলা ভোজন করবেন আমাদের ভট্টাজ্যি মশায়ের মতন।

রান্নায় বাঙালিও কারও থেকে কম যেতো না। বাঙালি ইচ্চে করলে দুনিয়ার ওপর প্রতূप্ব করতে পারতো, কিস্তু রঁধুনির এতো অসপ্মান কোনও দেশে নেই। আর্টিস্টেকে সম্মান করাটা এ-দেশের ধতে নেই, ত্গু যে চৌষট্টি কলা এখনও টিকে আছে এইটাই আশর্ম।

সে তুলনায় ফর্রাসি রাঁখুনি ভাগ্যবান

 এবং প্রাশ়শই সে বই লেখে। এ ৷k হ্যের কী রক্ম বিক্রি হতে পারে তা বাঙালি উন্নাসিকরা জেনে গাখ্ন। সম্প্রতি একটি বই এক কোটি বিফ্রি হয়েছে, তবেইনা ফরাসি রান্ন জগ: সডায় সেরা আসনটি পেয়েছে।

১৫৩৩ সালে 危তীয় হেনরির সঙ্গে বিবাহের সময় ক্যাথারিন তাঁর বাপের বাড়ির দেশ ফ্লোরেক্স থেকে রাঁধুনি নিয়ে এসেছিলেন। বিস্মিত ফরাসিরা এই হালুইকরদের কাছ থেকে রান্না শিখলো। খাবার কী করে দৃষ্ঠনন্দন করতে হয় তারও তালিম নিলো। সে যুগের এক বিখ্যাত ফররাসি শেফের নাম ভাতেল। ভার্সাইয়ের এক প্রিন্সের কাছে তিনি কাজ করত্ন।। এই থ্রিস্স একদিন রাজা চতুর্দীশ নুইকে নেমন্সন্ন করলেন তাঁর শেফের রান্না খাওয়াতে। দুশো ইয়ারবক্ধু নিয়ে নুইই এলেন নিমষ্ণ্রণ রক্ষ্ করতে। দूর্ভগগ্যক্রমে টাটকা মাছের অভাব হওয়ায় রান্ন তেমন জমলো না। এমন অবস্থায় সাধারণ রাধ্̌ুনি বকুনি হজম করে মিটিমিটি হাসে। কিন্তু শিল্রী ভতেন শিল্রের এই অবমাননা সश্য করতে না পেরে নিজের ঘরে ঢুকে মাংস কাটার জ্রুরি দিয়ে আঘ্যহত্যা করলেন।

রান্নাকে রাজপেশা বলাটাও ফরাসি দেশে অত্যুক্তি হবে না। সশ্রাট পঞ্চদশ নুই রান্ন করতেন, তিনি এক বাঞ্ধবীর মনোরঞ্ঞ্রনের জন্যে যে স্পেশাল ওমলেট

আবিক্কার করেছিলেন ত ফরাসিরা এথনও থুব পছছ্দ করে।রাঁধুনির পক্ষে লেখক হওয়াটা যে গালগগ্গো নয় তা যে-কোেো ফরাসি লাইব্রেরিতে গেলেই বুঝতে পারবেন। শেফদের বেদব্যাস আત্তেনিন কারেম বারো খণে বিশ্ধকোষ লিখলেন, যাতে সুধু রান্নার প্রণালী নয় তার দর্শন ও শিল্র সম্বন্ধেও ব্জিজ্ডারিত আলোচনা রয়েছে। আর একজনের নাম সাভারিন, এঁর কথামৃত এঋনও ফরাসির মুথে-মুখ্ে ঘুরছে। নমুনা : "পশুরা গলাষঃকরণ করে, মানুষ ভোজন করে আর প্রাজ্ব্যাক্তি ডিনার করেন।"

১৮২৭ সালে আর একটি বইইতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ; "মধ্যাহৃভোজ করবে এই ভেবে যে আজ ডিনার জুটবে না। আর ডিনার করবে এই ভেবে যে আজ মধ্যাহ্তোজ জোটেনি"

মার্ক তেজে বললেন, "পুর্বপুরুষ দুশো বছর আগে যেভাবে রান্ন করে গিত্যেছেন প্রতিদিন তার পুনরাবৃত্তি করে রান্নাঘরে যাবজ্জীবন কারাদ৩ ভোগ করায় ফরাসি শেফ বিশ্ধাস করে না। বিশ্পের খাদ্য ইতিহাসে একালের ফরাসির দান—নভেল কুইজিন বা নয়া রাান্ন। নতুন রান্নার্ঐই আইনস্টইইনটি হলেন
 নাম মাইকেল জেরার্ড। আর একজন জগগ্গuti শেফের নামও ওনলাম মাক তেজের কাছ থেকে-রজার ভার্জ।

রান্নার নবযুগকে সজ্যব করে স্গব শিল্পী অস্ষয় কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। এই নবসৃষ্টির মুল কথ্যু লো হাল্কা রান্না-এবং তরিতরকারির আদি র্রপ যथাসষ্ভব নষ্ঠ না করা। এর ফলে তরকারি এবং সख্রি প্রায় কাঁচাই থেকে याয়।

মার্ক তেজে বললেন, "সজ্রির মূলচরিত্র রক্মা করতে বিখ্যাত শেফরা এতোই আध্রহী যে এঁরা অটোমেটিক কাটার ব্ববহার করেন না।" বোকুস তো ইলেকট্রিক চুষ্পিতে রাঁ४তেই রাজি নন। এঁদের রান্নায় তৈলাক কিছ্ম প্রায় থাকে না বললেইই হয়-ডিশে খাবারের পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছে, কারণ আজকাল কেউই আর পেটুক বলে মার্ৰা হতে চান না।

ফরাসি রান্নার এই নতুন পরীক্ষয় সব থেকে আগ্রহ দেখাচ্ছে জপান। পৃথিবীর বৃহত্ম রান্নার কলেজ চালू হয়েছে ফরাসি দেশে নয়, জাপানে। एরাসি বোকুসের সল্গে এই প্রতিষ্ঠানের নিবিড় যোগাযোগ। জাপানিরা সম্প্রতি ফরাসির পথ অনুসরণ করে রান্নার অনেক উন্নতি ঘটিয়েছেছে।

মার্ক তেজে রসিকত করলেন, "এই হোটেলে যতホুলো রেস্সোঁঁ এবং সেথানে যত রাঁધুনি প্রথম আছ্নে তাঁদের মুমুটহীন সম্রাট হলেন হেড লেফ। কার্লট্ের হেড লেফ প্রত্যেকদিন সকালে বাজারে যান।ইনি সজি, মাছ ইত্যাদির

সরবরাহের জন্যে ঠিকাদারের ওপর নির্ভর করেন না। ফান্সে এমন কিছু শেফ আছেন যাঁরা নিজেরাই বাগানে ভেজিটেবিল চাভের তত্ধ্যাবধান করেন। এই সব শেফের বিশ্ধাস, হাতে সজ্রি না কাটলে তার স্বাদ নষ্ঠ হয়। শেফরা সংযমী জীবন যাপন করেন—এঁরা ধূমপান করেন না।"

মার্ক তেজে আমার কিছ্ ভুল ভাঙলেন। আমার ধারণা ছিল, বড় হোটেলের মেনু বদলায় না। তেজে বললেন, "কার্ধটনে তিন মাস অব্তর মেনু পাল্টায়, যদিও কিছू আইটেম সারা বছর সার্ড করা হয়। মনে রাথতে হবে, অনেক সজ্রি বা মাছ সারা বছর পাওয়া যায় না এবং বড় বড় লোকরা ডিপ ফিজ্রকে দেখতে পারেন ना।"

মেনু তৈরি যে কঠিন কাজ তারఆ ইপ্পিত দিলেন মার্ক তেজে। হেড শেফ শুধ্রু একজন শ্রেণীর শিল্পী নন, একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যান্জোরও বটে। টাঁর রাঁখুনিরা कী রাঁধতে পারে, বাজারে কী পাওয়া যাচ্টে এবং হোটেল কোন খাবর থেকে কতটা লাভ করতে পারে সব হিসেব মাথায় নিয়ে সব৩লির শ্রেষ্ঠ সমন্ধয় যিনি করতে পারেন তিনি সেরা শেফ। সবচেয়ে বড্ষল্স্গস্যা হলো, খাবরের মান
 বড় কঠিন এ কাজ।

আমাদের দিশে খাবার দোকনন, দেফ্রারা, কেটারিং কোম্পানি, হোটেল কোথাও কুকের মাইনে বলবার মর্ত্ন্রী্দ্ম নয়। বড়-বড় বিলিতি অফ্সিসের গেস্ট হাউসেও কুকের কদর নেই, ক্রী মাইনে অফিসের বেয়ারার থেকে কম। ফরাসিরা ওই সব ডুল এখন আর করে না। মাসে দু'লাষ বা আড়াই লাঋ টাকা মাইনে পাও্যা একজন শেপের পল্কে কিছ্ম ঘট্না নয়। জাপানে যেতে রাজি হলে একজন দ্ম শেख মাসে পাচ লাখ টাকা পেতে পারেন।

আর কোটিপতি হয়ে বিশময় দোর্দওপ্রতাপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এমন শেফও ফরাসি দেশে বেশ কয়েকজন आছেন। এঁদের মধ্যমনি অবশাই বোকুস। এই जদ্রালোক সম্বিতের কোম্পানির হ্রায়েন্ট। রান্না ছাড়াও এঁর একটি বড় কাজ বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি খাবারকে সার্টিফিকেট দেওয়া। বোকুস যদি বলেন, এই খাবার আমি রেকমেড করছি তা হলে তার বিক্রি সমঙ্ত পৃথিবীতে হুড়মুড় করে বেড়ে যায়।

শেফদ্দের নানা পাগলামো ফরাসিরা সানন্দে সহ্য করেন। কয়েকজন তিনতারা শেফ আছ্ন যাঁরা অতিথির টেবিলে নুন রাথতে দেবেন না, তাঁরা যেভাবে থাবার তৈরি করে দেবেন ঠিক সেভাবে থেতে হবে। আর একজন শেফ বলেছ্নে, যারা টাকা आনার হিসাব করতে চায়, ভদ্র রান্না তাদের জন্য নয়—আর্টের সজ্গে হিসাবের যোগাবোগ রাখা অসজ্ভব।

আর একজন বিখ্যাত শেফ চার্লস ব্যারিয়ার বলেন, রান্নার মা্যমম তিনি বিশ্শভুবনের সক্গে তাঁর ব্যক্জিগত ব্যোগাোগ স্থাপন করেন। "যে মনুষটি খাবে আমি তাঁর সঙে কথা বলে আন্দ পাই, রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি থাবারটা কেমন লাগলো?"

সৌভাগ্যক্রম্ম ফরাসি দেশে অসংখ্য ভোজনরসিক আছেন। স্রেফ খাবার আনন্দ মনেপ্রানে উপভোগ করার জন্যে এ̈দের কেউ-কেউ বিয়ে থা পর্যশ্ত করেন না। ফুড হোর বা ভোজনবেশ্যা বলে একটা কথা প্রধম ঞুনলাম। এঁরা এক দোকান থেকে পौউরুটি, এক রেস্ডোরাঁ, থেকে বিফ, আরেক রেস্ডোরাঁ থেকে মাছের ডিশ এবং অন্য এক রেঙ্ডোরাঁ থেকে মিধ্টির পদ কিনে বাড়িতে নিজ্জেদের রসনা ডৃপ্ু করেন। জাত ফরাসি শেফ এই ভোজন বেশ্যাদের পছ্দ করেন না।

মার্ক তেজে বনলেন, "শিল্লীদের মতন শেফরাও নিয়ম্মের শৃশ্ফলে বন্দি হয়ে পড়তে চান না, তাই একই ডিশ নতুন-্নতুন ভাবে সৃষ্টি হচ্ছে। 心্মেঞ্চ ওনিয়ন সুপের কথাই ধরুন না। অন্তত দেড়শ রকম স্বাদের ক্সেষ্ণ ওনিয়ন সুপ তৈরি সম্তব।"
 যে জীবনের বহৃক্ষেত্রে নতুনকে আহ্ান জান্রে সাহস পাই না। তাই আমদের জীবনयাত্রা ট্রাডিশনের শিকলে যাবজ্টীধ্য বি হয়ে রয়েছে এবং মানুষ তার
 স্বাধীনত কোনওটাই দিতে রার্জ্রিইইনি। তাই দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভারা কেউ রান্নাঘরে ছুকতে রাজি হয়নি। জাত রাধ্ুনিও রান্নাঘর ছেড়ে অনাত্র পালাবার জন্নেও উদগ্রীব হর্যে উঠেছে।

মার্ক তেজের ধারণা, ফরাসি রান্নায় জয়যাা্রা আরও অনেকদিন অব্যাহত थাক্বে, কারণ অতীতের প্রতি সম্মান দেথিয়েও ফরাসি শেফ নতুন কিছ্ম সৃষ্টির জনো সারাশ্ষণ ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। ভে নতুন কিছ্ সৃষ্টি করবে जার গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দেবার জন্নেও সমস্ত জাত প্রষ্তুত হয়ে রয়েছে।

এবার ঘড়ির দিকে তাকালেন মার্ক তেজে। বললেন, "আমাদের প্রধান শেফ্রে একমু ঘবর দিয়ে আস্তি। উনি প্রসন্ন মেজাজে থাকলে আপনাকে একটা অটোগ্রাফ দিতে রাজি হয়ে যেতে পারেন।"

মার্ক তেজের সন্গে রাম্ষাঘর পরিদর্শন করে শেষ পর্যশ্ত আরও যেসব ষ্ঞান आহরণ করা গেলো, তা সত্তিই তুলনাহীন।

প্রথম ய্gן হলো, যে জাতের পুরুষমানুষরা রান্না ও রান্রাঘর সম্বন্ধে সম্পুণ উদাসীন সে দেশে রক্ধনের উন্নতি কিছুতুই সষ্বব নয়। অ্রদ্ধেয় লেখক শরদিন্দূ বন্দ্যোপাধ্যায় খদ্যরসিক ছিলেন-ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্লেনের রান্না সম্ধল্ধে

তাঁর ছিল বিপুল সং্থহ। বলতেন，জাতীয় সংহতির ※রু হোক ভোজনে，তারপর ত ছড়িয়ে পড় ক বেশবাসে। অজরাতের মেয়ে মরাঠি কারিপাতার বোল খেক্রে কটকি অথবা টান্গাইল শাড়ি পরতে উৎসাহী হয়ে উঠ্ঠুক। তারপর যদি কোনও ইনটেলেকুমুয়াল বাঙালি ছেলে সস্বন্ধে তার আগ্রহ জন্মায় তা হলে তো কথাই নেই।শরদিন্দুবাবু চিরদিন প্রবাসী বাঙালি，একসময়ে পুনা ও বোম্বাইতে বসবাস করেছেন। তাঁর অভিযোগ，বাঙালিরা ভোজনপ্রিয় কিস্তু খাদ্যে্রেমী নয়－তাহলে ঐতিহাসিকভাবে আমাদের রান্নাঘরের এই অবস্থ হতো না। সাবেকি বাঙালি রান্木াঘরে হাওয়াবাতাস আলো কিছুই ঢেকে না，কংসের কারাগারের মতন।এরই প্রতিবাদে তিনি পুনার বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর শোবার ঘরটিকে রান্নাঘরে রুপাল্তরিত করেছিলেন। রান্নার রহসৌও তাঁর ছিল অসীম ঔৎসুক্য।

ফরাসি দেশে শরদিন্দूবাবুর কথা মনে পড়লো，যখন ওনলাম খোদ ফরাসি প্রেসিডৌ্টও রাজকর্ম গুলি মেরে প্রায়ই রান্নাবাম্নায় মন দেন। প্রেসিডেন্ট গিসকার্ডকে হাতে কলজে রান্মা শেখাতে রাষ্ট্রপতিভবনে যিনি যেতেন তিনি স্বয়ং পল বোকুস ছাড়া কেউ নয়। এই মহাও্তরুত্বপুর্ণ স্ত্রবদটি প্রচারের জন্য এবং


 দেখানো হয় কোন দেশের কোন প্রর্ব্লৌি আসছেন এবং রাষ্ট্রপ্রধান তাঁকে কেঠো হাসিতে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন।

কোনও দেশ－প্রধান যদি ওই রুুট্টের পরিবর্ত রবিববারের সকালে দশপ্রকাশ হোটেলের হেডরঁখূুনির কাছে মশালাদোসা রান্ন শিখত্ন এবং সেই সংবাদ যদি人ি－ভিতে দেখানো হতো তা হলে কী ক্ষতি হতো？শোনা যায়，পশ্চিমবক্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক নুরুল হাসান রান্নায় আध্রহী，মোগলাই রান্নায় তাঁর হাত্যশও आছে।

এসব সং্ক্কৃতিতে ফরাসি এগিয়ে আছে সমস্ত দু নিয়া থেকে－ইডিয়া এখনও শিওমাত্র।

মার্ক তেজের বক্ব্য ；রান্নার অ আ ক খ না জানলে কখনও ভোজ্নরসিক হওয়া যায় না। তাই ফরাসি প্রেসিডেন্ট，সাহিত্যিক，চিত্রতারকা সবাই রান্নার জয়গানে মেতে ওঠেন।

পল বোকুস বড় রঁধূুনি হতে পারেন，কিত্টু তাঁকে নিয়ে কি বেশি মাতামাতি रয়？

মার্ক তেজে এবং তাঁর স্⿹勹䶹ী আমার সঞ্গে একমত হলেন না। ফ্রাসি বিপ্পব হয়েছিল ১৭৮৯ সালে আর ফরাসি রষ্ধন বিপ্পব ঘটলো পুরো দুশতাক্দী পর এই

শতাব্দীর সত্তরের দশকে।
কেউ-কে৬ রেনেশাঁস বলছ্নে। বিপ্লব বলুন, রেনেশঁস বলুন, এর প্রাণপুরুষ হলেন পল বোকুস যাঁর বয়স ষাট পেরিল্যেছে। তবে বোকুস ঐই বিপ্লবের প্রথম পুরুষ নন। তিরিশের দশকে এই শ্বপ্ন প্রথম দেখেছিলেন যিনি তাঁর নাম মঁশিয়ে পয়েন্ট, যাঁকে শেফ্রা তাদের পিতৃদেব আখ্যা দিয়েছেন।

বেকুসের পারিবারিক এক রেন্তোরাঁ ছিল। এই রেঙ্ঠোরাঁর দায়িত্ব পেলেন পল বোকুস। ১৯৫৯ সাল নাগাদ। শেফদের পিতৃদেব পয়েন্ট তখন দেহরক্ষা করেছ্নে, কিস্তু পলের মঙ্সিক্ষে নানা ভাবনাচিন্তা। তিনি দেখলেন রেজ্ডোরাঁয় শেফের কোনও সম্মান নেই, তুরুত্ব নেই, সেখানে সে একজন সামান্য কর্মচারী মাত্র। পল বোকুস বললেন, লাঙল যার জমি তার, যেমন খুস্তি হাতা যার রেস্তোরাঁ তার । ক<়্েকজন রাঁধুনি-বক্ধুর সজ্গে নিয়মিত আড্জায় বসত্নেন বোকুস, তারপর বিপ্লবের আহুান দিলেন। ফলে প্রতিভাবান লেফরা চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে এসে নিজের রেস্গোরা খুললেন-আকারে ছোট, কিষ্ট সৃষ্টিতে বিশাল এই সব প্রতিষ্ঠान।


 নিজের ড্রেস পরেই ডাইনিং রুম্রে প্মের হ্ন, অতিথিদের সঙ্গে কথা বলেন, কী ধরনের খাবার তাঁদের প্রিয়্র্র্ৰ জানতে চান।

এঁদের বিরুদ্ধে যাঁরা, ঢাঁদের খারণা রম্ধন বিপ্ববের নামে শেফদের বড্ড বেশি মাথায তোনা হচ্ছে। রঁরা খাবারের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন। রি-অ্যাকশনারিদের বক্তব্য, রেঙ্তোরঁ! চালাবেন অ্যাকাউনটেন্ট, কারণ একমাত্র তিনিই জানেন কত ধানে কত চাল!

নয়া রান্নার মুল ব্যাপারটাও প্রশ্ন করে জানা গেলো। আসলে এই বিপ্বব প্রুর তেল, ঘি, প্রচূর মশলা, প্রচূর সসের বিরুদ্ধে জাতীয় অভ্যুখ্থ। বোকুসের বধ্ধু পিয়ের ত্রয়গো একবার বলেছিলেন, আমরা চাই না ভোজনের পরে অতিথিদের মনে হোক ওঁদের পেটে সিসে পুরে দেওয়া হয়েছে। তোজনের পর এই পেটভারী লাগা ভাবটা মোটইই কাম্য নয়।

মোদ্দ কথা হলো, নয়া রান্াাত ক্যানরির তৃমিকা কম। একগাদা ক্রিম, ডিম্মের কুসুম, চিনি, ব্যাঙ্ডি ছাড়। ক্লাসিক ফর্যাসি রান্না সম্ভব নয়। সেই সজ্গে চাই থকথকে সস, ময়দা ইত্যাদি। নয়া রান্নার মাধ্যমম অতি প্রাচীন রষ্ধন পদ্ধতির পুনরাগমন হলো, প্রাচীনকালে তেন মাথন ছাড়াই নিজের রসে যে কোন জিনিসকে রান্না করা হতো। বিদ্রোহ করো ডিপ ফ্যিজের বিক্রুদ্ধে, ফিরো চনো

টাটকা মাছ, টাটকা সষ্রির যুগে। বেশিক্বণ সেদ্ধ কোরো না, বা ভেজো না। টীনারা কীভাবে রান্না করে তার থেকে শিক্ষ গ্রহ্ণ করো।

মার্ক তেজে বললেন, "আমি আপনাকে পল বোকুসের ছবি সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেবো। এ-যুগের সবচেয়ে সম্মানিত ফরাসিদের মধ্যে তিনি একজন। পল বোকুসের থেকে ভান রাঁধুনি হয়তো এদেশে আছেন, কিক্তু তাঁরা কেউ রন্ধন বিপ্নবে নেতৃত্ব দিতে পারেননি। রান্নায় শিক্পবোধ ও দার্শীনিকতা ঢুকিয়ে পল বোকুস রাঁধুনিদের নতুন মর্যাদা দিতে পেরেছেন," এই বলে মার্ক তেজে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন।

বিলাসের শ্রীক্ষেত্র কান শহরের সবচেয়ে অভিজাত হোটেল কার্লটন ইন্টারন্যাশনালে যে ম্যাছ্ভোজন হলো তাকে ফাঁসির খাওয়া বলবো? না, রাজকীয় লাঞ্চ বলবো? গৌজथবর নিয়ে জেনেছি ফাঁসির আগের দিনে বিনামূল্যে যথেচ্ছ ভোজনের অর্ডার দেওয়ার অধিকার আষাঢ় গল্পমাত্র—ওই রাত্রে বহ মৃত্যুপথযাত্রী জলস্পর্শ পর্যন্ত করেন না র্যুখন হাইরোর্টে বারওয়েল
 যোগাযোগ থেকে এই কথা বলছি। রাজাম্টে ব্যাপার অবশ্য আলাদা। তাঁরা कী ধরনের ভোজনে অভঙ্ত ছিলেন তা ইর্ট্রের্বে ইপ্গিত দিত্যেছি। ফরাসি বিপ্লবের সময় কারাগারে বল্দি যোড়শ লুই্ব্র্র্র যোড়শোপচার ভোজনের কোনো বাধা
 ফলে রাজাহার জুট্তিয় গিয়েছে গিলোটিনে চড়ান্োর আগের মুহ্ত্ত পর্যত্ত।

আমাদের দেশের এক চাষাকে জিজ্টেস করা হয়েছিল, ঢুমি রাজা হলে কী কী খবে? চাষা অনেকে তেবেচিন্তে বললো, আমি যদি রাজা হইঢাম তো সমস্ত ভাত ওড় দিয়া খাইতাম। যার যদ্দুর দৌড় আর কী! ফরাাসি এক রাজার মধ্যাহ্তোজনের সময় টেবিলে থাকতো অন্তত এই ক'টি পদ-ছ'রকমের শিকারের মাংস, গোঢা দশেক ঘুঘু পাখি, সমপরিমাণে কচ্মপ, অন্তত চার রকন্মের মাছ, তারপর গোমাংস, মুরগি ইত্যাদি তো আছেই। সেই সঙ্গে প্রদুর পরিমাণে আলু, यা সে-যুগে প্রচণ এক বিলাসিত।। এরপর অবশ্যই মিষ্টির বিশান আয়োজন না থাকলে রাজভোগ সম্পুর্ণ হবে কী করে ? এই ভোজনের পর রাজা মশাই ছাড়। আর সকল অতিথির ঢেক্কুর তোলা ছিল নিষিদ্ধ।

সেদিকে ডারতবর্ষ্ষে আমাদের অনেক স্বপধীনতা। থেতে বসে ঢেকুর তোলাটাই প্রত্যাশিত, কোনোক্রম⿰丬েই সামাজ্রিক অস্্যতার লক্ষণ নয়।

কার্নটটে রাজভোেে নুভেল কুইজিনের বিস্ময় আছে, আবার অপার ভোজনের চৃড়ান্ত স্বাধীনতাও আছে। পেট ভারী হওয়ার সঙ্ভাবনা কম। কারণ,

ভোজনের নাম করে বসে আমরা অতি সহজে ঘন্টা আড়াই সময় অতিবাহিত করেছি। মঁশিশ়ে মার্ক তেজের দুঃঘ, আমি ডুবনবিদিত ফরাসি মদ্য সম্বল্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞে অর্জনের চেষ্টা করলাম না। তেজে বললেন, "একটা ফর্রাসি প্রবাদ্যবাক্য আপনার নোট বুকে লিখে নিন ; মদবিহীন ভোজন, আর সুর্শালোক বিহীন মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।"

আরও কয়েকটি স্মরণীয় উক্তি নিপিবদ্ধ করা গেলো। "মহাকাশে নতুন এক তারা আবিষ্কার থেকে নতুন রান্নার পদ সৃষ্টি করা অনেক ওরুত্ণপপর্ণ কাজ।" যাঁরা चরচ নিয়ে মাথা ঘামায় তারাই হলো রান্নার মহাশক্র।" "ওজন কমানোর খাদ্য जলিকা হচ্ছে অর্কেস্ট্রাবিহীন অপেরার মতন।"

ফরাসি রौঁধুনির আর এক বিখ্যাত উক্তি ; "যেমন বাজার তেমন রান্না" সেইজন্য পল বোকুস থেকে ऊুরু করে ফ্রান্সের সব ধনুর্ধর রাঁখুনি প্রতিদিন কাঁচা বাজারে যান এবং স্টলে-স্টেলে টটটক শাক-সবজি ও মাছ মাস্রের থোঁজ করেন। সেই সপ্তদশ শতাদ্দী থেকে ফরাসি শেফরা নিজের বাজার নিজে করায় বিশ্ষাসী। যত অপরাধ आমাদের কলকাতার সাহেববাড়ির বার্র্চির। বাজার করতে চায় ওনলেই মেমসাযেবের মুখ গোমড়া হয়ে পূাঁ্র) প্যারিসে আর ভাল রান্না

 করতে ঠিক করেন, তাঁর রেস্তোঁঁয়ু জ্জ মেনু কী হবে!
 দায়িত্ব গ্রহণ করুলে।। কার্লট্ হোটেল সম্পর্কে কোম্পানির থ্রেস বিষ্ঞ্তির একটট কপি দিয়ে সে আমাকে অবাক করেছিন। এই কাগজের মাথায় কয়েকটি ভাষার সঙ্গে বাংলাও স্থান পেয়েছে। চমeকার হরফে লেখা ‘সংবাদ’। সেই সল্গে হিন্দিও রয়েছে। "আমরা কখনও এখানে আসতে পারবো না জেনেও যে তোমরা বাংলা ভাযাকে সম্মান জানিয়েছো তার জন্যে কৃতস্মতা জানাই।"

নার্জিস তার মুজ্তে-দাঁত বিকশিত করে হাসলো। কান সিনেমা উৎসব সম্বক্ধে নানা মজার খবর নার্জিসের কঠ্ঠস্থ। সিনেমা সম্বক্ধে আমার কৌতূহল থাকলেও ভ্জন নেই। যতদূর জানি, কান-এর সর্বোচ্চ সম্মান এথনও কোনও জারত্বাসীর কপালে জোটেনি। সত্তজিৎ রায়ের পথথর পঁচালি কেবল একটি বিভাগীয় সম্মান পেয়েছিল।

নার্জিপ বললে|, "প্রতিবছর কান চলচ্চিত্র উৎসবের সময় এই হোটেল অন্য রকম হয়ে ওঠে। রূপকথ, আষা়়ে গল্প, রহস্যলহরী সিরিজ, ট্ব্যাজেডি, কমেডি সব निখতে পারবে ঢুমি তারকাদের জীবনयাত্রা লঙ্ষ্য করলে।"

দুনিয়ার সর্বত্র কান উৎসবের এতো নাম অথচ এর বয়স তেমন বেশি নয়।

উৎসব শুরু হওয়ার ইতিহাসটা মন্দ লাগলো না। নার্জিস যা শোনালো তা অনেকটা এই রকম: এই চলচ্চিত্র রসিকরা এই উৎসব স্বতঃপ্রণোদিত নয়—ছড়ুম করে বাজে খরচে ফরাসি বিশ্পাস নেই। চলচ্চিত্র উৎসবের ভিত্তিস্থাপন করেননি। এর পিছনে ছিল সুপরিকল্পিত রাজনীতি। তিরিশের দশকে ফরাসি কর্তাদের গভীর দুশ্চিচ্তা, ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব ‘মস্ত্র’’ ক্রমশই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। ইটালির মুসোলিনি এবং হিটলারের জার্মানির ইজ্জ্রত বাড়ানোই যেন ওই উৎসবের কর্মকর্তাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুটো দেশ এই উৎসবের পিছনে অঢেল টাকা ঢেলে দুনিয়ার সর্বত্র নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্জল করার তালে আছে।

শেষ পর্যন্ড ফরাসি মম্ত্রিসভার টনক নড়লো। গোপন ক্যাবিনেট বৈঠকে ঠিক হলো ভেনিসের উৎসবকে ম্ধান করে দিয়ে বিশ্পচলচ্চিত্র উৎসবের ব্যবস্থা করতে হবে। ফ্রেঞ্চ আর্ট সোসাইটির ডিরেক্টর ফিলিপ এররেল্গারকে পরিকল্পনা তৈরি করতে বলা হলো। তাঁকে মদত দিলেন স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী জঁ জে। ফিলিপ এরলেগ্গ ারকে ডেলিগেট জেনারেল নিযুক্ত করা হলো এবাঁী সরকারি एকুম হলো, যত ত!ড়াতাড়ি সষ্ভব চলচ্চিত্র উৎসব তরু করুন। দ্子 रলো—বিয়ারিৎজ ও কান শেষ পর্যন্ত কাল্রু পছন্দ করা হলো।

উৎসবের উদ্বোধনের তারিথও ক্কৌ্যঢা করা হলো—১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯! চারদিকে প্রবল উৎসাহ, Wুদ্দীপনা। উৎসবে অংশ नেবার জন্যে হলিউডের কয়েকজন বিখ্যাত তसস্টী কান-এ হাজির পর্যচ্ত হয়ে গেলেন-এঁদের মধ্যে রয়েছেন গ্যারি কুপার, জর্জ রাফ্ট, টাইরনন পাওয়ার ও অ্যানাবেল। ঘোষণ করা হলো ১লা সেপ্টেম্বর উদ্বোধন রজনীতে উপস্থিত থাকবেন লুই নুসিয়ের। কিস্ু উৎসব যে শেষ পর্যণ্ত ওরু হলো না তা সকলেরই জানা, তার বদলে আমরা পেলাম দ্বিতীয় বিপ্বযুদ্ধ।

যুদ্ধ শেষ হলো ১৯৪৫ সালে এবং পরের বছর ১৯৪৬ সালে অসংখ্য বাধাবিপত্তি এবং অভাব অনটন সন্বেও শুরু হলো কান চলচ্চিত্র উৎসব। কর্মকর্তারা তাঁদের অফিস করলেন অবশাই কার্লটন হোটেলে। প্রথম বছরে পনেরো দিনে গোটা কুড়ি ছবি দেখানো হয়েছিল।

পরের বছর সকলের প্রচেষ্টয়় সরকারি প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হলো কার্লট্ট থেকে কয়েক পা দূরে। সেখানে দ্বিতীয় উৎসব বেশ জমে উঠলো। কিষ্ুু উৎসব শেষ হবার কয়েকদিন পরেই নতুন তৈরি প্রেক্ষাগৃহ হড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। খবরটা ওুনে কলকাতার লোক হিসাবে আপ্বস্ত হলাম—অসাধু ঠিকাদার তাহলে ফরাসি দেশেও রয়েছ্নে।

একখনা বাড়ি ভেঙে পড়েছে বলে ফরাসি অবশ্য সমস্ত বাড়িঘরদোর তৈরি

বন্ধ করে দেবার আইন তৈরি করে না। ফলেে কান ক্রমশ নব-্বব প্রেক্ষাগৃহে কল্লোলিত হয়ে উঠলো । ওখানে একের পর এক যেসব সৌধ তৈরি হয়েছে তা দেখলে আমাদের মতন মফস্শ্বের লোকদের মাথা ঘুরে যাওয়া অন্যায় নয়। বছরের পর বছর ধরে কান-এর উৎসব দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখানে প্রতিবছর কত রূপকথার এবং উপন্যাস্রের সৃষ্টি হচ্চে তার ইয়ত্তা নেই।

নার্জিসের কাছে সবচেয়ে খ্রিয় রূপকথ্থিটি গ্রেস কেলি ও মোনাকোর রাজকুমারের প্রেমকাহিনী, যার শুরু অবশাই এই কান-এ। আমি চুপিচুপি ওঁকে বললাম, গ্রেস কেলির রাজবধূ বা কুমার রানি হওয়ার কাহিনীটি মখুর রোমান্সে ভরা হলেও আমাদের বয়সী পুরুষদের পক্ষে সে ছিল এক চরম হৃদয় বিদারক घটना।

নার্জিস মুখ টিপে হাসলো। পুরুষদের দুঃখ গ্রেস কেলিকে. হারিয়ে, আর ইউরোপ-আমেরিকার সে যুগের মেয়েদের দুঃখ মোনাকোর রাজকুমারকে অন্য নারীর হাতে তুলে দেওয়া।

কতদিন আগেকার কথা, কিন্তু এখনও রোমাজ্জের রেশ কাটেনি। নবযুগের র্রপকথার পট্ূমি হিসাবে কার্নটন হোটেলক্েেভিরতে ভাল লাগছে। সুরসিকা
 হোটেটের এক অনুষ্ঠানে এসেছ্ছে প্রিনৃঞ্) গ্রেস দ্য মোনাকো হিসেবে। আমি জানি এই ছবি তুমি মহামূল্যবান স্মুমিছ্ছ হিসেবে তোমার দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।"

সম্বিৎ ছবিটা দেখে রসিকত্ত করলো, ঢুমি কি কেবলই ছবি, শুষ্রু পটে লিখা। নার্জিসকে সঙ্গে নিয়ে আমরা কার্লট্ন হেটেলের গেটে চলে এলাম। সুসষ্জিত গেটম্যান মার্সেডিজ গাড়ির চাবি হাতে তুলে দিয়ে থ্রিস্স দ্য শহিদনগর সম্বিৎ সেন৩প্তু ও ব্যারন দ্য কাসুন্দিয়া এই অধমকে রাজকীয় কায়দায় অভিনন্দন জানালে।। মন্দ লাগলো ন।। ভোগে অভ্য হয়ে উঠতে মানুষের মোটেই সময় লাগে না, যত হাগামা মানুষকে যখন ডোগের বহর কমাতে হয়, রাজার সন্তানকে যখন পথথ নেমে এসে গরিবের অন্ন ভাগ করে খেতে হয় তখন সত্যিই যে দৃশ্য সৃষ্টি হয় তা হৃদয়বিদারক। কে বেন বলেছিল, এই জন্যে রাজারা পথের ভিথিরি হওয়ার চেয়ে সিংহাসনে বসে খুন হওয়া পছ্দ করেন।

বিদায় কান। বিদায় নার্জিস। এই মেয়ে যদি একদিন ডুবনবিজয়িনী চিত্রতারকা হয় তাহলে অবাক হবার কিছ্হ থাকবে না। "आপনি তখন প্রমাণসাইজের একথানা নার্জিস-কাহিনী লিখে ফেলতে পারবেন," র্সিকতা করলো সষ্বিৎ।
"আসলি ব্যারন হয়ে গেলে কোন দুঃてে আমি পরিশ্রম করবো? লেখাতে

বড্ড খাটুনি, সপ্বিৎ—লোকে সাধারণত বুঝতে পারে না। অনেকের ধারণ অনুপ্রেরণার জোয়ার এলে চাঁদের আলোয় ভাবের ঘোরে মানুষ হুড়মুড় করে লিথে যায়।"

কার্লটনের সীমানা পেরিয়ে শহিদনগরের মার্সেডিজ ঝকঝকে রাজ রাস্তাকে জবরদখলের জন্যে এগিয়ে চলেছে। গেরস্ত ফরাসি রেনল্টগাড়ি চালাতেচালাতে সসম্মানে আমাদের জন্যে পথ করে দিচ্ছে। সম্বিৎ বুঝতে পারছে না আমার কি ক্তি হচ্ছে—শিবপুর টু এসপ্ন্যানেড মিনিবাসের ঝাঁকুনি সহ্য করে যাকে আরও কিছুদিন ধাচতে হবে। তার পক্ষে মার্সেডিজ-এর এই অভিজ্ঞো ভয়ানক ক্ষতিকর হতে পারে।


অতঃ কিম? এবার কী?
মার্সিডিজ এগিয়ে চলেছে, সারথি স্পীখ্কি তার মনে কী রয়েছে তা জানাচ্ছে না। তাই রোমান স্টাইলে এবং কস্ষ্রিম্য়|ন কঠ্ঠস্বরে প্রপ্ম তুলতে হলো, "কুয়ো ভাদিস?"

সম্বিৎ বহুদিন ফরাসিপ্রবার্সী হলেও কম ফচকে নয়। তার সংযোজন : "আমার মনস্কাম কি পৃর্ণ হইবে না ? ঋষি বক্কিমের পর আপনাকে এই প্রশ্ম তুলতে দেবো না। আপনি এই মুহৃর্তে যা চাইছ্নে তাই করতে হবে আমাকে, যদিও আমার নাম কল্পতরু সেনগুপ্ত নয়!"

সারথির পরবর্তী ব্যাখ্যা ; "আপনার পকেটে রয়েছে গ্রেস কেলির ছবি। আপনি মহিনার বাপের বাড়ি মার্কিন্ন দেশ দেখে এসেছেন তিনবার, কিক্তু তার শ্বরেবাড়ি দেখার জন্যে মন ব্যাকুল হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং আমরা এখন মোনাকোর পথে, যার প্রধান আকর্ষণের নাম মন্টিকার্লো।"

কান থেকে মন্টিকার্লোর দুরত্ব খুব বেশি নয়, কিস্তু পথ বেশ দুরূহ। কয়েকটি পাহাড়ে উঠতে অথবা নামতে চালকের নিপুণতা থাকলেও ঈপ্পরকে ডাকতে ইচ্ছে করে।

পথ কঠিন, কিন্তু উচ্ছনন্নে যাবার সহজতম পথ যে মন্টিকার্লো তা অনেকদিন ধরে হাওড়া-শিবপুরে শুনে এসেছি। দুনিয়ার ইয়া ইয়া ধনীকে কয়েক রাতের মধ্যে পথে বসানোর সুবিস্ক্ত ইতিহাস আছে মন্টিকার্লোর। বেপরোয়াদের,













 দিতে তুরি আাে।


 ना।





 नख़, पোদ মহারাণীর টইইটেন व্যোড় করে দিতাম আयর।।








শহহরের বক্তব্য ：‘আরে মশাই，মোনাকো রাজ্যটাকে পাঁড়ের ধরমশালা অথবা রহড়া অনাথ আশ্রম বানিয়ে ফেলবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমাদের রাজাবাহাদুরের নেই।＇

রাজাবাহাদুরের ভুললে চলবে না যে ওই ঊনত্রিশ হাজার লোকের মধ্যে মাত্র হাজার 心িনেককে স্থানীয় লোক বা সনস অফ দ্য সয়েল（বা রক）বলা চলে। রক বলাই ভাল। কারণ মাটি থেকে পাথরটাই বেশি নজরে পড়লো আমার।

মোনাকোর রাজাবাহাদুরটির বংশ গ্গীরব কয়েকশ বছরের। হাজ্জার বছর আগে গ্রিমলদি নামে পরিবারকে সম্রাট অটো ওয়ান এখানে প্রভুত্ত করার অনুমতি দেন এখনকার রাজা তৃতীয় রেনিয়ার। এঁর পুর্বপুরুষ প্রথম রেনিয়ার এখানে রাজত্ব করেছ্নে ১৩০৪ ঞ্রীষ্টাব্দে। ছোট দেশের গার্জেনি করবার জন্যে দুই বসসাইজের দাদা এগিয়ে এসেছিলেন－কখনও স্প্যানিশদা，কখনও ফরাসিদা। সাম্য মৈত্রী স্বধধীনতার মম্ত্র আওড়াতে－আওড়াতে ফরাসিদা খোদ বিপ্লবের সময় মোনাকোকে গাপ করে ফেলেছিলেন। নেপোলিয়নের পতনের পর কংগ্রেস অফ ভিয়েনা বসলো，সেখানে পরাজিত ফরাসিকে উ্ৰু্ুরোতে হলো মোনাকো। ফরাসি যে ুঁতো খেয়েছিল পেটের সেই ব্যথা গ্রe্র শ্ণ মাঝে－মাঝে জেগে ওঠে।

आরও অনেক পরে ১৯১৮ সালে স্থষ্小র সন্ধিপত্র সইসাবুদ হলো। ফরাসিরাই দাদা বলে মোনাকোর স্বীকৃক্তুুুসলেন，কিস্ত্র রাজার সিংহাসন অক্ষত রইইলো।

তবে মোনাকোর রাজাদের সু⿰亻⿱丶⿻工二灬 কখনও সুখ থাকবে না। রাজা বাঁজা হলেই বিপদ। ফরাসিরা নিখিয়ে নিয়েছে，রাজবংশে বাতি দেবার কেউ না থাকলে মোনাকো চলে যাবে ফরাসিদের তাবে।

ফরাসির মুদ্রাই মোনাকোতে চলে। ঢুকতে গেলে আলাদা কোনও ভিসা লাগে না। কিন্তু ধনীদের নিশ্চিষ্ত করার জন্যে অঢেল ট্যাক্সের সুবিধে দিয়েছে মোনাকে। ধনী ফরাসী হাতের গোড়ায় এমন সুযোগ দেখে সারাক্ষণ ছুঁকচ্ৰূঁক করড়，মনঃকষ্ট পাচ্ছ। ফরাসি সরকার চটিতং হচ্ছেন，মাঝে－মাঝে মোনাকোর ওপর চাপ দিচ্ছেন，ট্যাক্সো বাড়াও，সব কিছু ফরাসি স্তরে নিয়ে এসো। মোনাকো সবকিছ্ ওনে যায়—কিষ্তু ইলেকট্রিক সাপ্নাই এবং ট্যুরিস্ট ছড়া আর কোনও সাপ্লাই ফরাসির কাছে নিতে তার তেমন মন নেই।

মোনাকো সবিস্ময়ে যা করার তাই করে। ছোট দেশের ট্যাজ্সোওয়ালাকে কোন্ বড়লোক সহ্য করবে？সত্যি কথা বলতে কি，কিছू বাড়িঘরদোর এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়া কিছ্ইই নেই মোনাকোর। এখানকার সব আকর্ষণই মাথা ঈটিয়ে সৃষ্টি করতে হয়েছে রাজাকে এবং তাঁর মন্ধ্রীদের।

যে－বছর আমাদের দেশের ইংরেজ সিংহাসন সিপাহিদের বিদ্রোহে টলমল


করছে প্রায় সেই সময় মোনাকোর রাজা মাথা খাটিয়ে ক্যাসিন্নে বা জুয়া খেলার কেন্দ্র তৈরি করলেন। প্রথম দিকে জুয়ার বাবসা তেমন জমছিল না। তারপর রেললাইনেে বিস্তার হলো, ভাল-ভাল হোটেলের পপ্তন হলো এবং দুনিয়ার বড়লোকদের নজর পড়লো মন্টিকার্লোর ক্যাসিন্নোর দিকে।

জূয়াড়িদের অমরাবতী এই মক্টিকার্নো। কে কত টাকা এখানে কামায় বা কে কত টাকা হারে জা লিখলে মহাভারত হয়ে যায়। দুনিয়ার খুরঞ্ধর ব্যবসায়ীরা এখানে এসে শিশ হয়ে যান, জুয়ার নেশায় সব ব্যবসায়ীর বিচন্ষুণা লোপ পেয়ে यায়। একজন ধুর\%্ধর ইটালিয়ান বাবসায়ী বোকার মতন আড়াই কোটি টাকা হেরে চনে গেলেন। আর একজন ইটালিয়ান ওষুখওয়ানা দু'দিনে প্চিশ লাখ টাকা জিতে বেরিয়ে গেলেন গটগট করে।

তবে হারজ্রিত থাকলেও ক্যাসিন্নে থেকে জিতে বেরিয়ে আসা সোজা কথা নয়। মানুষ ওখাে যায় টাকা উড়োতে, টাকা রোজগার করতে নয়।

বড়লোকরা টাকা পকেটে করে ঘুরে বেড়াতে জ্রলবাসেন না। তাই ব্যাক্কি-
 মন্টিকার্লোতে না অফিস शুলেছেন। পৃথিবী মুষ্ধ কোথাও পৌনে এক বর্গ মাইল জায়ায় এরো রোলস, এরো বৌ্ধ্রে নৌ। মার্সেডিজ বেন্জ এখানে রিক্শগাড়ির মতন, কেউ পাত্তাই ধ্যুন্য।
 থেকেই আসজে। এখন অন্য পথ থোলা হয়েছে। ট্যাক্গো বাঁচানোর তাগিদে বাঘা-বাঘা বহ্জাতিক কোম্পানি ওখাে আফিস খুলেছে। মোনাকো বলছে, পয়সা यদি থাকে কোনও চিত্জা করবেন না, চলে আসুন মর্ত্তের এই অমরাবতীতে। কোনও সুখ থেকে আপনাকে বধ্চিত রাখা হবে না। সমুদ্রের ধারে বসে সুর্य স্নান কর্রন । সুর্य অস্ত গেলে ক্যাসিন্নোতে পদ্যুলি দিন, প্রাণভরে মদাপান কর্ন্ম। ব্যালে দেখুন, সুরের সুধায় নিজেকে ভরিয়ে তুলুন। শ্রষ্ঠ হোটেলওলিতে শরীর এলিয়ে দিন। মােে-মাঝে র্ৰাপ্রি মোটর রেসিং-এর উত্জেনা অনুভব করুন।

প্রিক্সেস গ্রেস প্যাঢ্রিশিয়া কেলির শ্বজরবাড়িটা দেখা হলে।। ১৯৫৬ সাল থেকে বিবাহিত জীবন যাপন করেজ্নে। ১৯৫৮ সালে চটপট পুস্রসস্তানের জন্ম দিয়ে রাজার বংশরশ্পার দুশ্চিচ্চা ঘুচিয়েছেন।

মন্টিকার্লোর রাঙ্তা আমার ভাল লাগেনি। ভাল লাগবে কী করে ? এই ধরনের পথথই তো দুর্ঘট্টা ঘটলো এবং গ্রেস কেলির জীবনাবসান হনো। এই ধরনের পথেই যে পৃথিবীর ধনীরা মোটর রেসিং-এর উর্তেজনায় শারীরিক ও মানসিক

আনন্দ উপভোগ করবেন ততে আর আশ্ডর্য কী ?

যে হাজার তিরিশেক ভাগ্যবান এই ভৃকৈলাসে বসবাস করছ্েে তাঁদের মধ্যে আদি বাসিন্দা ক'জন সে সম্বঙ্ধে আর একটি সুত্র ধরে গবেষণা চালানো যেতে পারে। বড়-বড় কোম্পানির ফেরিওয়ালা ও ঠোঙাওয়ালা হিসাবে সম্বিৎ এই বিদ্যাটি ভালই আয়ত্ত করেছে। না-করে উপায় নেই। সাবান-স্নো-পাউডার, দাঁতের মাজ্জন, চুলের কলপ জনতাকে গছাতে গেলে জানতেই হবে নানা ব্যক্তিগত বৃক্তান্ত।

এখানে লোক তিরিশ হাজার অথচ চারটের বেশি ভাষা। বুঝুন ব্যাপারটা! ফরাসি ভাষা বলেন চোদ্দ হাজার, ইটালিয়ান প্চচ হাজার, ইংরিজি দু হাজার ! আদি বাসিন্দাদের ভাষাটির নাম ‘মনেগাসকে’—একেবারেই বাড় নেই। কী করে হবে ? সার্বসাকুল্যে পঁচ হাজ্জার লোকের মুখে এর প্রচার। ষম্মো ? ওখানে বিভেদ কম-হাজার ছাব্বিশেক লোকের কাছে পোপই ভরসা। অতএব রোমান ক্যাথলিজমের দোর্দত্রত্রতাপ। জন্ম-মৃত্যু? যত জন্দুত্তত মৃত্যু! হাজারে সাতট। মরে, হাজারে সাতটা জন্মায়। অতএব জনসং্র(ম) ন্টট নড়ন-চড়ন।
 পাঠান না সেখানে প্রসুতিসদন, প্রাইমাধ্প্র্র্র্কেলে তালা পড়তে বাধ্য। ছেলেদের
 তাঁরা বিনা হাঙামায় ইস্কুলে বাঁ্টিকে जোকাতে গেলে চলে যান মোনাকোয়, কোনওরকম দুশ্চিঙ্ডা থাকবে না।

হাঁ, এখানে যাঁর থাকেন চাঁদের হাতে দীর্ঘায়ুর রেখা-গড় আয়ু পুরুষের বাহাত্তর, রমণীর খাশি। স্বভাবতই বয়স্কদের সংখ্যা একটু বেশি। বুঝতেই পারছেন, কম বয়সে কে আর কোটি ডলার ব্যাঙ্কে জমিয়ে এখানে আনতে পারছে ? তাই গড় বয়স একটু বেশি। কিষ্তু বুড়ো হয়ে মালা জপবার জন্যে কেউ এই মোনোকোতে আসে না। বয়স তো মানুষের মনে, তাই বুড়িরা এই ছুঁড়ি, বুড়োরাও যৌবনের মদনানন্দ রসে আপ্নুত। চাচ্চ প্রায়ই বিয়েসাদি হচ্ছে। কিন্তু দাঁত কখন্ মনের কথা শোনে না, তাই বার্ষক্যের প্রকৃত ছবিটি ধরা পড়েছে ডাক্তারবদ্যির পরিসংখ্যানে। মোনাকেতে দাঁতের ডাক্তারের সংখ্যা একটু বেশি—গোটা পঞ্চাশেক।

স্থানীয় লোকের অপ্রতুলতা ঢেকে দিয়েছে বহিরাগত ট্যুরিস্টের স্রোত। গাড়িতে, বাসে, জাহাজে, ইয়াটে কত মানুষ যে এখানে আসছে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

মোনাকো এদের চায়, তবে থরচাপাতির মুরোদ থাকলে। যাদের পেটে খিদে,

বুকে x| অথচ পকেট গড়ের মাঠ তাদের জন্যে তেে পড়ে রয়েছে কলকাতা, ঢাকা, বেজিং। যাও বাপু এশিয়ায়। যখন রেস্ত হবে তখন বলতে হবে না, তোমারই এখানে আসবার জন্যে মন চনমন করবে, আমরাও প্রস্তুত থাকবো। মোনাকোর বয়স বাড়বে না, সে থাকবে চিরযৌবন।।

চট করে শহরটা দেণে নেওয়া গেলো—এক চক্কেে বি-বি-ডি বাগ বা ক্নট সার্কাস घুরে নেওয়ার মতন। শহরটা ইন্দ্রপুরী করে রেথেছে!

সমুদ্র ও পাহাড়, সেই সক্গে মানুষের উদ্যম এবং কিছুঢা সৌভাগ্য না থাকলে এমন নয়নাভিরাম জনপদ গড়ে ওঠঠ না। হাজার-হাজার ট্বুরিস্ট পরম বিস্ময়ে ঘুরে-ঘুরে সাগর, পর্বত ও সৌধ দেখছে। সেই সজ্গে আছে সুবেশা সুন্দরীদূর স্রোত-পরিবার পরিকল্পনার নামে এই সব দেবশিওুের পৃথিবীতে আগমন অবর্পু্ধ করে আমরা মানুষের ভাল করছি কি না জানি না । বলবে "খাবে কী?" আরে বাপধন, মানুষ তো অধু পপট নিয়ে জন্মায় না, তার সঙ্গে থাকছে একজোড়া হাত এবং একখানা মগজ, ঠিক জুটিয়ে নেবে অন্টু

মস্টিকার্নোর সমতলে জায়গা কম, যতট্টক্রোদে তার বেশির ভাগই রাঙ্তা-লাখ-লাখ গাড়িকে নড়তে দিতে হাব্যো? তাই মানুষ পাহাড় কেটে নিজের ব্যবস্থ করে নিয়েছে। সেখান্ৰেৃৃৃিছে ঢোঘধাধানো প্রাসাদ। রাজার জন্যে নয়, পাবলিকের জন্যে। প্লে পয়সা দ্দখিয়ে ওখান ঢুকে পড়ো, রাজসুখ ভোগ করো। এমন একর্রে স্রাদাদুরীর নাম ‘হোটেল ভয়েজ’-এমন চমৎকার বাড়ি আমি কোথা দিত্খেছি বলে মনে করতে পারলাম না।

সমুদ্রের ধারে রাস্তা ধরে কিছ্টটা ছাঁা গেলো। যাঁরা পদ্রজজ ঘুরছ্নে বা ছোটগাড়ি এনেছেন তাঁদের মনে শখ চাপলে সন্গে-সন্গে ব্যবস্থা হতে পারে। রোল্স রয়েস, ফেরারি ইত্যাদির একাধিক শো রুম আনো জ্জালিয়ে বসে আছে আপনার জন্যে। কাউকে যদি মন্ন ধরে থাকে তহলে সেই সুন্দরীকে সিগন্যাল দেবার সহজ পথ হলো দামি ফুল আর দামি গহনা পাঠানে। লাথো টাকা খরচা করুন না সুশোভন ফুলের ডালিতে, কারও আপত্তি নেই-ফুলের বিলের ঘাত্যে যাদের মুর্פা যাবার আশক্কা ঢদের মিছে আসা এই অমরাবতীতে।গহনা ? রয়েছে শোকেসে—দেখবার জন্য পয়সা লাগবে না। তবে দাম লেখা নেই গহনার তनায়। দামি জিনিসের দাম জিজ্sেস করা এখানে এক ধরনের অসভ্যত! ! পছ্দ হলে ঢুকুন, দেখুন জিনিসটা, হিরের आংটি অথবা হিরে বসানো হার আপনার নতুন প্রিয়ার কণ্ঠে কেমন মানাবে, তারপর আপনার হোটেলের নাম ও রুুমন্বর বলে দিন। সব ব্যবস্থ হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে এটা মন্টিকার্লোছেটটোকের জায়গা নয়।

ভূমধ্যসাগরটি বড় ভাগ্যবান। ভাল-ভাল দেশের খঞ্রেরে পড়েছে, তাই এর সৌন্দর্য বেড়েই চলেছে। গরিব দ্রশে সমুদ্রও গারিব ও মলিন। বড়লোকের দেশে প্রকৃতিও বড়নোকি দেখায় তার আকাশে, সমুদ্রে, পর্ষতমালায়, এমকি বাতসে।

ভুমধ্যসাগরতীরে কয়েকটি প্রমোদতরণী নোঙর ফেলেছে-কয়েকটি তরণী রাজহংসের মতন কেলি করজে। একটি জাহাজ ভুবনবিদিত কনার্ড নাইনের। এরোপ্লেনের অভিজ্জতা থাকলেও আজও জাহাজে চড়া হয়নি-ఆনেছ্, বে সমুদ্রগামী বড় জাহাজে চড়েনি সে দুনিয়ার কিছ్ই দেথেনি।

পথে ট্যুরিস্টদের মুখ অতি সাবধানে দেথে যাচ্ছি। ট্যুরিস্ট্রা যেমন দেশ দেথে আনন্দ পায় তেমন দেশের লোকরাও ট্যুরিস্ট্রদর দেখে আনন্দ পেতে পারে। ঢুমি পায়ে জুতো গলিয়ে, পকেটে পাসপপাঁ নিয়ে দুনিয়ার কাছে হন্টন মারছে না, দুনিয়া তার সেরা রূঙে সেরা সৌন্দর্যে আপ্নুত হয়ে তোমার সামনে হাজির হচ্চে? এই ঢুমি জার্মানিডে, পরের মুহৃর্তে আমেরিকায়, তার পরেই চিনে অথবা ইতালিতে। জয় হোক ট্যুরিস্টের, ঘর ছেঢ়ে পরকে ঢুমি আপন করো। লাঠালাঠি করে, খুনোখুনি করে মানুষ তো অনেক জ্রুগ্ছ, অনেক ১েকেছে এবং


মোনাকেতও নানা জাতের প্রবাহ ত্যেhর প্রাণের স্পন্দন আমাকে হরলিব্সের বিজ্ঞেপনের কথা মনে কદ্পিধ্রে দিলো। ইতালীয়দের সং্খ্যা একাু
 এদের মেয়েরা বেখানে যায় সৌোলি ভুবন আলোকময় হয়ে ওঠে। দোহাই, এরা যেন ফ্যামিলি প্ব্যানিং-এর ঘপ্ৰরে না পড়ে, ইতালিয়ান-এর সংথ্যা যত বাড়বে পৃথিবী তত দৃষ্টিন্দন হয়ে উঠবে।

আরও অনেক জাত দেখছি। খুব ভাল লাগছে। যেন চির উৎসবের স্বর্গরাজ্যে হাজির হয়েছি। এদের স্বসস্থ্য আছ్, সৌন্দর্য আছ্, বিত্ত আছ্, ভবিষ্যৎ আছে-এরা মনের আনন্দে নতুন দেশ দেখতে বেরিয়েছে। আমি দেথেছি অভাগা দেশ থেকে, যেঋনে স্বাস্থ্য নেই, পরিপুষ্টির অভবে শরীরের বিকাশ নেই, মুখে হাসি নেই, বিত্ত নেই, বিত্ত উপার্জনের পথও বন্ধ-আছে কেবল অনিশ্চয়ত ও আশন্ক। । আর আছে প্রকৃতির থামখেয়ালিপনা-সবুজ শস্য ক্ষেত্র হঠাৎ অनাবৃষ্টিতে মরুডূমির আবার ধারণ করে, শাড্ত নদী আঁধারে রাক্ষসী রূপ নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহৃ করে দেয়। ৷vয়ালি প্রকৃতি বদথেয়ালি জমিদারের মতো কখনও কিছূই দেয় না, আবার কথনও এতো দেয় যে সব তেসে যায়।

সম্বিৎ বললো, ‘ইতালি এখান থেকে বেশি দূরে নয়, ঝট্টরে চলে আসা যায়। মन্টিকার্লো থ্রিয় জায়গা। শর্র্র মুথে ছাই দিয়ে ওদের এবদু পয়সাও হয়েছে অনেকদিনের দুঃখ তোগের পর।"

আমি রাস্তার ওপর বসে পড়েছি, দেখছি সাগরতীরের মানব প্রবাহ। সম্বিৎ হাতের ঘড়ির দিকে তাকচ্ছে, ও হয়ত্তে আমাকে কিছু বনতত চায়।

মোনাকো রাজ্যের মন্টিকার্লো শহরের দৃষ্টিনন্দন পথ ४রে হেঁটে চলেছি। আমাদের একপাশে ভূমধ্যসাগর এবং অপরপাশে পর্বত। সমুদ্র ও পর্বতের সহ অবস্গান না হলে সৌন্দর্य তেমন জনে না—এই এবটা ব্যাপারে কলকসতা কখনও বোম্বাইয়ের নথের যোগ্য হবে ন।। এর নাম মণিকাধ্ট্ন ব্যাগ।

পথ ধরে হাঁট্তে-হঁটটতে কলকাতায় শরৎকালে মহাষ্টমীর রাত্রের কথা আামার মনে পড়হে। পুজোর সময়ে একবার মধ্যরাত্রে এসপ্পানেডে এসে দেথি সবকিছू গমগম করজ্, এমনকি বাস ও মিনিবাস রয়েছে দেদার। মট্টিকার্লোতে যেন নিত্য দুর্গেৎসব-সসিদুরের টিপের মতন সুন্দর শহর জ্রলজ্ৰল করছছ। লজ্জাবতী বসবধুর মতন রাত্রি এখনে উপস্থিত হয়েও প্রাধান্য বিস্তার করতে পারছে না।

মোনাকোর হাওয়াতেই এবদু উড়নচণিভাব রয়েছে। আমরা দু 'জনে কিঞ্চিৎ বেপরোয়া হয়ে সমুদ্রতীর পর্यত্ত নেম্মে এলাম। এখানে কত্য়কটি প্রমোদতরণী
 ধনপতি ট্যুয়িস্ট আছেন যাঁরা শચ করেইই প্রুর্রে দেশ থেকে নিজস্ব জনযানে


 মন তঋন আইঢই করে।

এখানে যেসব প্রমমোদতরীী বাঁধা রয়েছে সেঔলি দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। পশ্চিমের ধর্ম হলো সেরা জিনিস ঘরে এনে তার অবহেলা না করা-সে রমণীই হোক, মোটর গাড়িই হোক, জাহাজই হোক। এখানে এনেন লোকাতাব, কাজের লোকের মাইনে এতো বেশি, তবু সবকিছ্ম তকতকে ঝকঝকে রাখা হচ্ছে- স্থিতির দেবতা নারায়ণকে এরা হৃদয়ে গহণ করেছে, তাই স্বয়ং শিব এখানে তাঁর খেনা দেখাচ্ছেন না। সেই কবে প্রায় পধ্চাশ বছর আগে একট্ট যুদ্ধ হয়েছিলি তারপর থেকে তিনি হাত अটিয়ে নিয়ে অন্যত বাস্ত রয়েছেন।

একটি কাঠের সমूদ্রগামী জাহাজ আমদের নজর কেড়় নিলো। জাহাজের ওপর একটি এশীয় যুবক বসে আছে। ছেনেটি মিওকে। তার দিকে একদু হাসি ছूँড়ে দিতেই ভাব হয়ে গেলো। এই জাহাজের জন্ম আমেরিকায় ১৯০২ সালে। জাহাজের রেজিস্ট্রি কিন্তু মণেনে। জাহাজের মালিকের বয়স মাত্র ২৯ বছর-মাঝে-মাঝে সমুদ্রের হাওয়া থেতে কর্মক্ষেত্র থেকে উড়ে আসেন। জাহাজকে চালু রাখতে তেরো জন কর্মীকে মাস মাইনে দিয়ে রাথতে হয়েছে।

এই ধরনের কঠের জাহাজের কদর উঠতির দিকে। একখানা প্রমমাদতরণী না-থাকলে পশ্চিমের ধনীসমাজে কুনীন হওয়া যায় না। মালিক আজকাল কাজে বাস্ত থাকেন, বছরে দশ দিন্নে বেশি জাহাজে কাটাতে পারেন না। জাহাজের দাম আমার আন্দাজ ছিন লাখ পাচেক টাকা। কিষ্ুু ফিলিপাইনের তরণণ কর্মীটি হিসাব করে यা বলল্েে ততে আমার চক্মু চড়কগাছ--কুড়ি কোটি টাকা। বে-লোক জানে তার ঠিক কত টাকা আছে তাকে দুনিয়ার কোথাও বড় লোক বলা হয় না।

ব্যারন দ্য শহিদনগর জিজ্ঙেস করনো, জাহাজে দুকবেন? ফিলিপাইনের যুবকটিকে পটিয়ে পাট্টিয়ে হয়তো ডেতরটা দেথা যেতো, কিদ্ত্র রুচিতে বাধলো। চলমান হলেও এটি তো পর গৃহ—গৃহস্থামীর অনুমতি ব্যতীত সেখানে প্রবেশ করাঢ ঠিক নয়। পকেটে মাত্র কুড়ি ডলার থাকলেও নিজের গঁয়ে আমদের মানসম্মান আছে, এখানে অপরের কাছে ছোট হবো কেন ?

উনত্রিশ বছরের ছোকরা মালিকটিকে দেখতে পেলে মন্দ হতো না। নিজের গতর খাট্য়ে সে এই সব সম্পত্তি করেছে, না পৈতৃক টাকা ভোগ করছে তা জানতে লোভ হয়।
 মাহ্যের টাকা পেয়ে লোকে ফুলে ফেঁে ও স্তে সেখানেই ইতি নয়। অনেক

 কেন্না, সেকেলে গাড়ি কেন্না, ক্পৌুs ব্যাপারই নয়। তবে এতলোকে টাকা জলে ফেলো ভাববার যুক্তি নেই। টাকা সঞ্চয়ের পথও বটে এগুলো। এই মে কাঠের জাহাজ, যার দাম কমবে না যদি রক্ষণাবেষ্ষণের গাফিল্নতি না হয়। যা কুড়ি কোটি টাকায় কিনেছ্নে ওই ঊনত্রিশ বছরের ছেকরা, পঁচ বছরের মধ্যে ত হয়তো ত্রিশ কোটি হবে। একটা জিনিস মনে রাথতে হবে, এই আজব দেশে নতুন জিনিসের দাম কমে কিত্টু পুরনো জিনিসের দাম বাড়ে। নতুনের তুলনায় পুরনোর কদর অনেক বেশি।"

আমরা আবার রাঙ্ডা ধরে হাঁটছি।এতো রকমের পুরন্েে গাড়ি এমন ঋকঝকে অবস্থায় কোনও র্যালিতেও দেখা যায় না। আমার চঙ্ডু দ্বিতীয়বার চড়কগাছ। রোলস রয়েছে, বেট্টলি রয়েছে। একটি গাড়ি আমি কোনও দিন দেখিনি-নাম ‘লগু লেডি’। জস্ম ১৯১০ সাল। গাড়িট্টিকে তারিফ করতে-করতেই এক বয়সিনী সুন্দরী গাড়িতে এসে বসলেন। এঁর খানদান আছে, নিজের ড্রাইভারি নিজে করেন না, মাইনে করা শোফার রেখেছেন।

ব্যারন দ্য শহিদনগর আমার বিহ্ন্ন ভাব দেてে প্রশ্ন করলো, "কী ভাবছেন ?" আমি ওই শ্পেতभিনী ও তাঁর কালো গাড়িটার যোগসূস্র স স্ধান করাছি। গাড়ির

নামের সঙ্গ সঙ্গতি রেখে তিনিও কি লণুন লেডি ? হয়তো বিবাহসৃত্রে আবদ্ধ হয়েছেন কোনও ইতলীয়র সঙ্গে এবং তিনি নজন লেডিকে উপহার দিয়েছেন একটি লఆন লেডি। অথবা দু'জনেরই জন্ম জরিথ এক-ওই ১৯১০ সাল। অনেক ขুঁজে বিিক্কণ স্বামীদেবত জন্মদ্দের উপহার সং্থহ করেছেন।

আরও একটি গাড়ি আমি আগে লক্ষ্ করিনি-‘মোকে’। এই গাড়িও চোখ জুড়িয়ে দেয়-একে দেখcে পাথর অন্য গাড়ি সসম্মানে পথ ছেড়ে দেবে। গোটা কয়েক বৌ্টলি পাশাপাশি রয়েছে। বি এম ডর্ন ও মার্সেড্জি বেন্জ-এর স্ট্যাটাস এখানে সাইকেল রিকশার মতন, কেউ তাকিয়ে দেখে না-Гপপাপ ফ্যা ফ্যা করছে। বরং ইজ্জত রর্যেছে কমবয়সী ফেরারি গাড়ির। এর দাম ওনলে•ও বসস্তানের ভিরমি যাবার অবন্থ হতে পারে। পধ্চাশ-বাহান্ন বছরের এক ভদ্রনোক উনিশ-কুড়ি বছরের এক নীলনয়না সুন্দরীকে আলিঙ্গে আবদ্ধ রেখে ফেরারিতে উঠলেন। গাড়ি মুহুর্ত্ত অদৃশ্য হলো।

এবার আমরা রেস্তোরাঁয়-রেস্তোরাঁটি আকা6ব বৃহৎ। এর অর্ধেকটির কোনও আচ্ছাদন নেই, নীল আকাশের নীচেই স্টে্রির্র আয়োজন। আর কিঘ্রু অংশ ঢকা। অন্তত হাজারখানেক লোক জ্রে খেলে বসতে পারবে এখানে। কিষ্তু মোনাকোয় মনুষ আসে বন্যার মৃঞ্ মাছি তাড়াবার বিদ্দুমাত্র সষ্তাবনা থাকলে কেউ এতো বড়-বড় ভোষ্রোন্য় ফেঁদে বসতো না।

এজো ভিড় বে সারারাত বর্টু খাকলেও কেউ বোধহয় আমাদের অর্ডার নিতে আসবে না। ওয়েটারদের নর্জর কাড়ার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। কিস্তু বাবারও বাবা আছে, ছোট আদালতের রাহ্যের বিরুদ্ধে উদ্ম আদালতে আপিল আছে। ব্যারন দ্য শহিদনগর বুদ্ধি করে থোদ ম্যানেজারসায়েবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।। অনর্গল ফরাসি ভাষায় বন্যায় ম্যানেজার সায়েবের মন গললো, তিনি নিজেই আমাদের খাবার বয়ে আনলেন। একট জিনিস লক্ষ্ কর্রলাম, ফরাभি রেস্তোরাঁয় মহিলা কর্মীদদর তেমন ভৃমিকা নেই। খানদানি রেস্ডোরাঁয় কজের যোপ্যত অর্জন করতে হলে অনেক কাঠথড় পোড়াতে হয়, ব্যাপারটা নরম শরীরের মেয়েরা পেরে ওঠে না। তাছাড়া ফরাসি দেশটা আমেরিকা নয় যে আনাড়ি লোকেরা টুপাইস রোজগারের জন্যে যখন খুশি রেস্তোরাঁয় এসে কাজ করবে। এর জন্যে প্রয়োজন অভিজ্ঞতার ও প্রশিক্ষণের।

কফি সেবন করে এবার সোজা ক্যাসিনো। যস্মিন দেশে যদাচার। মপ্টিকার্লোতে এসে জুয়ার আড্ডায় হাজিরা দিতে দ্বিধা থাকলে এখানে আসা কেন্ন ? হরিদ্মার, ক্ঘল, মায়াবতী তো খোলা রয়েছে নিষ্ঠাবনদদের জন্যে!

জুয়ার আদ্ডা বলতে বাঙালির চোখে ভেসে ওঠে সরু গলিতে, হাওয়া বাতাস

প্রায় বন্ধ একটা চাপা ঘর, যেখানে সবাই পুলিশি হাঙ্গামার আশশ্কায় সদাসতর্ক ও কিজুঢা সম্র্র ৷ ম মেনারোতে পুলিশই আমদের জুয়ার আদ্ডার পথ দেখিয়ে দিনে।। এই হলো পশ্চিমের ধর্ম-যখন পাপ করে তখন স্টইইলেই পাপ করে। মনের মধ্যে পুতুপুু ভাব থাকলে ভোগটা বে জমে না তা পশ্চিম অনেকদিন आগে বুবেে গিয়েছে।

ক্যাসিনো ভবনটি গ্দথV আমি বিস্মিত। নেপোলিয়নের সমাধিভবনও যেন এর কাহে শিও। মোনাকোর যে-রাজা এই ব্যবসার পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁর তারিফ করতে হয়। ভদ্রলোক নিজে জুয়াড়ি ছিলেন না, জুয়াড়িদের এতো ধৈú থাকে না। গত শতাব্দীর এই রাজ দেখলেন ভ゙‘ড়ার শুন্য-প্রজাদের কাজকর্ম নেই, কিছু একটা করতে হবে। অনেক মাথা খাটিয়ে এই ক্যাসিনো পরিকল্পনা হলো, যেখনে ইউরোপ ও আমেরিকার ধনীরা টাকা ওড়াতে আসবেন।

এই ক্যাসিনোই হয়ে উঠলো মেনাকোর লষ্ষ্মী। রাজকোষের আয়ের নব্বুই ভাগ আসতো জুয়া থেকে। ৷্রজারাও খুশি-ভাগ্যবান জাত, অন্য কোনও ট্যাঙ্গে নেই প্রজাদদর ঘাড়ে। যতো টাক রোজগার করবে স্যুই তোমার, রাজা তোমার ঘাড়ে বসে রাজকীয় ঐশ্র্ব্য উপভোগ করজেন্দ (al



 ফরাসির আর কিছুই जাল লাগে না। সবাই জানে মৃত্যু আসবে একদিন, রাজারাজড়াদের অবিস্মরণীয় হওয়ার একমা্র পথ শিল্পকর্ম। লোকে জানবে কোন্ রাজা কোন্ শিল্পকর্মের পতন করে গিক্যেছিলেন। সেই হাওয়া মপ্টিকার্লোও গ্রাস করেছে। ফলে পৃথিবীর মঙল হয়েছে।

ভোের পিছেন ওুধু ছুঁবে না ইউরোপ, সেই সজ্গে চালাবে সৌন্দর্যের সদ্ধান। শ্রু জুয়াপট্ডি তৈরি করে মন ভরবে না তার। তাই ক্যাসিন্নোর সঙে তৈরি হয়েছে চিত্রশালা। এখান নিয়মিত শিब্পকর্মের প্রদর্শনী চলেছে-এ্রই প্রদর্শনীর মান এতো উন্নত যে আমেরিকার চিত্রসমালোচকরা উড়ে আসেন তাঁদের প্রতিবেদন রচনা করতে।

খানদানি পশ্চিমের আরও কয়েকটি দুর্বলত-ব্যালে, অপেরা ও অর্কেষ্ট্রা। তই মन্টিকার্লো ওધু জুয়াপট্ডি নয়, এখানে আছে সুবিশাল প্রমোদকক্ম এবং বিশবিদিত অপেরা হল। এখানে এক্সময় সারা বার্নাড নিয়মিত অংশ্যহন করেছেনে।

ব্যালের ভার দেওয়া হয়েৈিল্ল স্বভাবতই এক রুশকে। এই ব্যালেবিশারদ

মন্টিকার্লোকে এমন ডালবেসে ফেললেন যে আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন না, এখনেই প্রতিষ্ঠা করলেন জগদ্বিখ্যাত আর এক ব্যালে প্রতিষ্ঠান।

আর অর্কেস্ট্রা ? পশ্চিমের যে কোন শহর এবদু জাতেই উঠলেই তেড়েফুড়ে লাগবে একটা অর্কেস্ট্রা গড়ে তুলতে। অর্কেস্ট্রা মানেই আজকাল গাতির খরচ, কোটি-কোটি টাকা কিছুই নয়। মনে রাখতে হবে, পশ্চিনে যাঁরা বাজনা বাজান তাঁরা ভারতীয় গাইয়ে-বাজিয়েদের মতন হতভাগা নন, বাত্রাদলে তবলা বাজিয়ে পাচটাকা পেয়ে সষ্তুষ্ট হবার পাত্র তাঁরা নন। তার ওপর আছেন কগ্ডাঁ্টর বলে একজন মানুষ-অকষকে জামাপাড় পরে একটা ছোট লাঠি হাতে নিয়ে তিনি কী যে করেন ত সরলমতি ইতিয়ানরা বুঝ্রেই পারেন না। কিষ্তু এই কওাফ্টররে নিয়ে দুনিয়াসুদ্ধু টনাটানি-বাস কগাষ্টর ও অর্কেস্ট্রা কগাক্টর যে এক জিনিস নয় তা আমরা স্বদেশে অনেকেই থবর রাথি না।

সিমফনি অর্কেস্ট্রার কগাষ্টররা কোটিপতি, তাঁদদর আকর্ষণ করতে এবং সষ্তুষ্ রাখতে সারবিশ্বে এখন প্রবল প্রতিযোগিতা।

উনত্রিশ হাজার লোকের ছেট্ট শহর মন্টিপ্রার্লো, কিষ্ঠু নজর ছোট
 সালে। সে-তুলনায় সার্জি দিয়াগিলেভ প্রতিত্মে ব্যালে রুশ দ্য মন্টিকার্লোর বয়স

 রয়েছেন কারসাভিনা, निজিনিক্কি সা স্জি লিফার। অপপরা জিনিসটার প্রবল সঙ্ডাবনা রয়েছে আমাদের বাল্লায়। কিষ্ট কোনও অख্ঞাত কারণে বাঙালি গীতিকার, সুরকার, গায়ক-গায়িকা, अভিনেতা-অভিনেब্রীরা একত্র হয়ে এই জটিল কাজটি করে বাঙালির মনোহরণ করনেন না। আমার মনে হয়, यদি কখনও অপেরা আসে তা হলে বাঙালি আন্দসাগরে ভেসে তাকে আদর করবে।

মর্টিকার্লোর অপেরার বয়সও শত্তাধিক—জন্ম ১৮৭৯ সালে। পুরো পধ্ভাশবছর ধরে একজন প্রতিভাধর এই অপেরার প্রভূप্ব করে গিয়েছেন, তাঁর নাম রল গুন্সবুর্গ। आর একজন প্রতিভাধরের নাম মরিস বেনার্ড।

আমার মনে যতটুকু দ্বিধা ছিল তা প্রিন্স দ্য শহিদনগরের রসিকতায় দূর হলো। সে বললো, "কোনওরকম দ্বিধা না রেখে প্রাপভরে উপভোগ করে নিন, বিন্দুমাত্র লজ্জা পাবেন না। এখানে যতো ঐশ্বর্য, যতো থাম দেখছেন তার পিছনে আমাদেরও টাকা রয়েছে।"
"কী বলছে জায়া? এখানে দুনিয়ার সবাই আসে মজা করতে বা মজা দেখতে, দরিদ্র ভারতবাসী ছড়া।এথান কী রকম সক্কেচ লাগে, ভগ্যে জিজ্গেস

করে না পকেটে কত পয়সা আছে?"
হা হা করে হাসলো সপ্ধিৎ। "ওই দ্বিধার জনোই তো বাঙালিরা বড় হয়েও বারফট্টাই করতে পারে না। আপনি নিজেকে সতিইই ডিউক দ্য হাওড়া ভাবুন, মনে রাখুন এসব তৈরি হওয়ার খরচের মোট অংশ আমরা বহন করেছি।"
"आঃ, সপ্বিৎ!"
সম্বিৎ এবার মনে করিয়ে দিলো ভারতীয় রাজন্যবর্গের কথা। মণ্টিকার্লোর ক্যাসিনোর জন্মমূহ্র্ত থেকে যাঁরা এখানে দু 'হাতে পয়সা নষ্ট করেছেন এখানে তাঁদের মধ্যে ऋণ্তিয়ান রাজামহারাজারা সর্বপ্রধান। দেশীয় রাজাদের একসময় ভীষণ কদর ছিল এই মন্টিকার্লোতে এবং অবশাই কান শহরে। রাজারা এখনও আসেন, কিস্তু চুপি-চুপি। সর্দার প্যাটেল যে এঁদের কী সর্বনাশ করে গেলেন! যতটুকু বাকি ছিন তা শেষ হলো ইন্দিরা গান্ধীর আমলে—-রাজন্যতাতার বারোটা বেজে গেলো।

তাহলে যা দাঁড়াচ্চে, একশ বছহর ধরে এই প্রাসাদপুরীতে ইতিয়ান রাজসম্মান ছিল, এখन অবস্থা খারাপ হয়েছে। কিস্তু কে জার্রু ইজিয়া यদি জগৎসভায় আবার নড়েচড়ে বসে, বিদেশে বাবসাবাণিজ্য কৃ@্রিপাইস কামতে পারে, তবে


ক্যাসিনো ভবনটি যে একটি বৃহৎ হৃিলাগারের মতন ত আগেই বলেছি। প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হয়। खেলো কড়ি মাখা তেল নয়, সড্পে পরিচ্যপ্র পেশ করতে হয়।

এই পাসপোর্ট জমা দেবার ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। দুনিয়ার কে কে এখানে দেউলিয়া হতে আসছ্ছে তার থ্থেজখ্রর রাখা? यদি তাঁরা কোন হাগাম বাধান তার জন্যে ঠিকুজি-কুষ্টি তৈরি রাখা?

পকেট থেকে পাসপোর্ট বের করে দিলাম সুড়সুড় করে। কমপিউটার যঅ্ত্র থেকে নামক্কিত একখানা টিকিট বেরিয়ে এলে।। ব্যারন দ্য শহিদনগর সঙ্গে না থাকলে এবং অতিথির সব দায়িত্ব গ্রহণ না করলে এই সব বিলাসিতা আমার পক্ষে সষ্ভব হতো না।

সম্বিৎ রসকতা করলো, "আপনার বেলুড় মঠমার্কা চরিত্রে একটা স্পট পড়লো! জুয়াড়িদের পার্মানেন্ট রেকর্ডে আপনার নাম লেখা হয়ে গেলো""

এরপর পাসপো屯 রহস্য কিঘ্টুট পরিষ্ষার হলো। या ওনলাম, जতে গ্রেস কেলির শ্ব凶রবাড়ির বংশ সম্বন্ধে শ্রদ্ধ বেড়ে গেলে।। রাজামশাই বোধহয় বাংলা প্রবাদবাক্যাট ওনেছিলেন-ময়রা সন্দেশ খায় না। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে ওঁঁড়ি মদ স্পর্শ করে না। স্সানীয় মনেগাসকে অধিবাসীদের জূয়ায় প্রবেশ নিষে४। জয় হোক রাজামশায়ের। তিনি ওধু তার আদি প্রজাদের ট্যাঙ্সোর বোঝা থেকে মুক্তি

দেননি, টাকাটা যাতে রাখতে পারে তার জন্যে জুয়ার নেশায় মাত্তত দেননি। সাধে কি আর পাঁচহাজার মনেগাসকে এখনও রাজা বলতে অজ্ঞান। মন্টিকার্লোর পথে দুটো বিদেশিমুদ্রা কামাবার জন্যে ভারতবর্ষে জুয়ার আড্ড বসালে এবং সেখনে দিশি নোকদের প্রবেশ নিষেষ থাকনে আমানের সাধুসত্তরাও বোধহয় आপত্তি তুলবেন না।

টিকিট হাতে ভিতরে প্রবেশ করা গেলো। বিরাট-বিরাট হল-এ স্থায়ী শিল্পপ্রদশরী চলছছ-কিশ্তু সেদিকে কারও নজর দেবার মানসিকতা নেই। ওখু পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। রাতারাতি দেউলিয়া হওয়ার সময়ে মহাকালের এমন প্রেঙ্পাপট মনকে হয়তো বিবাগী এবং বেপরোয়া করে তোলে।

থেলাটি কী ধরনের, তার আইনকানুন কী রকম তা বোঝাবার জন্য কাগজপত্র দেওয়া হল্লে। আমাদের হাতে। ঘড়ির মতন ডায়ালে নানা নম্বর লেখা আছে তার ওপর বিভিন্ন রকমের ঘুঁটি রাখা হচ্ছে এবং মানুষের ভগ্য নির্ধারিত হচ্ছে।

याँরা কর্ত্পক্ষের হয়ে এই খেলা পরিচালনা করছেন তাঁদের নিপুণতা লক্ষ্

 খেলার ফনাফল ঘোষিত হচ্ছে প্রতি টেবিল্যু্প
 কে হারছ্, কে জিতছে তা ওঁদের লেঞ্রে বুঝতে পারছি না।

প্রতি টেবিলেই কয়েকজন যে জুয়াড়ি মনোভাব এমন প্রবন তা আমার ধারণা ছিল না।

এক বৃদ্ধা তো অসুস্থ, তিনি সজ্গে পরিচারীকা এনেছ্নে। শরীর সুস্থ নয় বলে তে। জুয়া খেলা বক্ক রাথা যায় ন। মক্টিকার্লোত এসে তাহলে কী লাভ হলো? ধর্মকর্মের জন্যে তো ভেটিক্যান রয়েছে।

এক টেবিল থেকে আমরা অন্য এক টেবিনে গেলাম। এথানেও মানবীদের আধিপত্য। এক অভিজাত মহিলা অভিনিবেশ সহকারে থেলে চলেছেন। এক সময়ে নিশ্চয় অবিশ্ষাস্য সুন্দরী ছিলেন। বৌবন কোনও-কোনও শরীরকে ছেড়ে পালায় না, কিষ্ত আঙুর ওকিয়ে কিসমিস হয়ে যায়। এই মহিনাঢি সেইরকম।

কিচূষ্ষণের মধ্যেই আশি হাজার টাকার মতন হারলেন এই মহিলা, কিত্তু কোথাও কোনও দুশ্চিন্তার লক্ষণ নেই। প্রতিসস্ধায় এক লাখ টাকা হারানো মানে মাসে তিরিশ লাখ হারা-যা লাখ ডলারের মতন। এই টাকা অনেক বড়লোকের হাতের ময়ল।। কিছू এসে যায় না। মালभ্ఘী, জুয়ায় বসে উড়নচখি না হয়ে, ধর্মকর্ম মন দাও। মন্দিরে যাও, দেবদিজে ভজ্টি করো, দরিদ্রনারায়ণের সেব! করাও—এসব বলে এই সব নিঃসস সুদ্দরীদদর লাভ নেই। এঁরা কোনও দूঃてে

জ্লতত-জ্রলতে কিছ্ম নোট জ্বালাতে এসেছেন।
এথানে উড়নচঞ্ডি ওধু দৃশ্যমন নন, নাসারক্জেরে তাঁর উপস্शিতি উপলক্ধি করেছি। সবইই দামি-দামি গক্ধদ্রব্যে নিজেদের অশশ্যময়ী করে এই বিলাসকক্ষে প্রবেশ করেছ্নে। পুরুষের পারফিউমের সজ্গে মহিলাদের পারফিউম্মের বিচিত্র মিশ্রণে এখােে আর এক ধরনের গা্ধ-অর্কেস্ট্রা নিরন্তর সম্মোহিত করছে অভ্যাগতদের। ঠিক এই ধরনের গন্ধ-অনুতুতি আমার ছঞ্ছান্ন বছরের জীবনে কখनও इয়নি।

কিত্তু একেই কি বলে বাধ্ বন্ধনহীন আনন্দ ? প্রমোদপুরীর অন্তস্থুলে প্রবেশ করেও আaি প্রমোদের উপস্থিতি নক্ষ্ করলাম না। প্রমোদকে খুজে পাওয়া বে অত সহজ নয় ত এই মানুষ্গলির মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

উড়নচণ্ডি মহিলাটি আজ বোধহয় এসপার-ওসপার কিছू করবেন। এখান থেকে সরে যাবার কোনও লঙ্ষণই তাঁর মধ্যে দেখা যাচ্ছে ন।। কেমন একটা বেপরোয়া ভাব ওঁর শরীরে। এঁকে পরামর্শ দেবারও কেউ নেই। বাধা দিতে পারেন এমন কাউকে সঙী করে এখানে আসেনন্রিতিনি।


 না হয় সামনাতে পারতেন, এখন ব্বে
 করতে নেই? মালঙ্মী ঢুমি এমনভাবে অলস্ষ্মীকে ডেকে আনছে কেন?

উড়নচণ্রির মুথ্থের দিকে আবার তাকানাম। হঠাৎ মনে হলো, ইনি কি ডাইজোর্সি? টাকার পাহাড়ে বসেও মধ্যবয়সে 刀i্চিমের মহিলারা আজকাল গৃহহারা হন। কর্তাব্যক্তি কর্মজীবনের প্রচ সাফ্ল্যের কোনও অধ্যায়ে যুবতী ও সুন্দরী রমণীদ্রের প্রতি আকৃষ্ট হন, তখন বিয়ে ভাঙবার প্রবল উদ্দীপনা দেখা যায়। আগের বধৃকে আজকাল পায়ই ঘর ছড়তে হয়। ভাগ্যে সিদদুর পরবার রেওয়াজ নেই, তাই সিঁথির লালচিছ্ মুছে ফেলতে হয় না। পশ্চিমের আইন এই সব গৃহহারাদের অনা কোনও সুরক্ষা দিতে পারেনি, একমাত্র আর্থিক সচ্২লতত ছাড়।। বিয়ে ভাঙতে হলেে বড়লোকদের থরু করতে হয়, জোগাতে হয় আগেকার স্ত্রীকে বিপুল মাসোহারা। অনেক সময় বাবস্থ৷ করতে হয় বেশ কিছ্ম সম্পট্তির। এই বয়সে পুনর্বিবাহের প্রশ্ম ওঠঠ না। আবার বিয়ে করলে আচমকা রোজগার কমে যাবার সজ্তাবনা। তই এই ধনবতী মহিলারা তেরো বহরের বালিকার মানসিকতায় ফিরে যেতে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন।

বৃদ্ধবয়সে টিন এজ মানসিকতায় ‘্রেষ্ঠ স্থান ফাপ্গের দক্পিণ অঞ্চল ও অবশাই

মেনাকে। याँদের কোনও কিছূতেই টান নেই, যাঁদের অতীত দুংসহনীয় এবং ভবিষ্যৎ মেঘাক্রাশ্ত তাঁরা যদি উড়নচণ্ডি সাজে ক্যাসিনোতে কিছুক্ষণের জন্যে বেপরোয়া হয়ে ওঠেন তা হলে দোষ কী?

লাখ টাকা হারিয়ে মহিলা এবার উঠে পড়লেন। তিনি করুশার পাত্রী হবার জনা ঈপ্পর এই মানবশরীর গঠন করেননি। মাथ উদু করে, যেন কিছুই হয়নি এই ভাব করে মহিলা বেরিয়ে চললেন মন্টিকার্লোর ক্যাসিনো থেকে।

आমিও চললাম ওঁর পিছू-পিছু। ক্যাসিন্নে ভবনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মহিনা এবার একটা সিগারেট ধরালেন, তারপর একটা ট্যাক্শি ডাকলেন। পৃথিবীর একমাত্র শহর মেখনে রোলস্ রয়েসকেও ট্যাক্সি খাটত্তে হয়। সেই ট্যাঞ্भিতে চড়ে ভদ্রমহিলা আমার বিস্যিত চোখে সামনে হোেেল হেরিটেজের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।


শ্যেন নদীর ধারে প্যারিসের্রেক্শশাখায় কপোত-কপোতী যেভাবে পরস্পরের প্রতি প্রেমনিবেদন ক্রু ত্র তাও লক্ষণীয়—প্রেমের ব্যাপারে ফরাসি পাখিও যেন দুনিয়ার অন্য খেচরদের থেকে আলাদা।

আসলে, প্রেমের হাওয়া বইছে প্যারিস শহরে শত সহস্র বছর ধরে। এখানে কাউকে প্রত্যাখ্যান করা चুব শক্ত হয়ে ওঠে, এমনই মায়ামোহ প্যারিসের আকাশে বাতাসে। জীবনী, আত্মজীবনী এবং সংবাদপত্র থেকে যদি সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকেন কোন্-কোন্ বিখ্যিত ব্যক্তি প্যারিসে প্রথম প্রেম নিবেদন করেছেন তা হলে তালিকা এতোই দীর্ঘ হবে যে তা সামলানো বেশ শক্ত হবে। আমদের দেশও চার থেকে বাদ যাবে না। ধরুন ইন্দিরা গাক্ধী-কাহিনী। যে-যোড়শী এল্নাशাবদে ফিরোজ গাঙ্\&ীর প্রেমের ইঙ্গিতকে তেমন গুরুত্ব দিলেন না, শাম্তিনিকেতনের বসস্ত বাতাসেও যাঁর মন কেউ কাড়তে পারজ্নো না, তিনিই প্যারিস শহরে এসে প্রস্তাবিত হয়ে ফিরোজ গাষ্ধীকে প্রত্যাথ্যান করতে পারলেন ना।
"বিচম্ষণ লোক ছিলেন ফিরোজ গাল্ধী, ইংলণের ড্যাদভেদে পরিবেশে অসামান্যা সুন্দরী ও ব্যক্তিত্বময়ী ইন্দিরাকে প্রণয় নিবেদনের ঙুঁকি নেওয়াটে তাঁর পক্ষে ঠিক হতো না। ওই জল হাওয়ায় সাধুও বেনে হয়ে যায়, লেখকরা

প্রেমকাহিনী লিখতে ব্যর্থ হন!" এই মম্তব্য করলেন পাচুদা।
পাচুদাও একদা এই বসন্তরোগের বলি হয়েছিলেন। প্যারিসেই প্রেম এসেছিল জীবনে। ফরাসি তনয়া নয়, অসামানা এক বাঙালিনীর সঙ্গে। হাওড়া-কাসুন্দের ছেলের! ভীষণ ভদ্র হয়, সংযত হয়। মেয়েদের মধ্যে মাতৃজাতিকে সষ্ধান করার শিক্ষা সেই-যে শিঙ বয়সে ওরু হয় তা যৌবনকালে প্রণয়পথের কণ্টক হয়ে দাঁড়ায়। পাঁচুদা যদি হাওড়ায় থাকজ্নে তাহলে তাঁর পক্ষে যে এরোখানি তৎপর হওয়া শক্ত হতো তা লিতে দিতে পারি। কিন্তু প্যারিস ? সে তো ওলালা ! এক মধুরভাষিণী শ্যামলাগ্সিনী বাঙালিনীকে আবিষ্কার করেছিলেন প্দুদা এই প্যারিসে কোনও এক সময়। তাঁকে দুম করে বিবাহ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্যারিসের আকাশ-বাতাসে যে মাদকতা রয়েছে তাতে ক্যালকুলেটর নিয়ে হিসেব করে কেউ প্রেমে পড়তে চায় না-হৃদয়ের দ্বার খিন দিয়ে বষ্ধ রেখে ঘুরে বেড়াবার জন্য ফরাসি তার প্যারি শহর তৈরি করেনি।

পাঁচুদার প্রস্ত্তাবও প্রত্যাখ্যাত হয়নি। সেই শ্যামন্লাগ্গিনীকে আমাদের বউদি বানিয়ে পাঁচুদ্য ঘরসংসার শুরু করেছিলেন। প্যারির্স্র প্রেম আসে কিষ্ত প্রায়ই টেকে না। এখানকার প্রেম প্রায়ই সময়ের প্রোি-ষকল সইতে পারে না। বুদ্ধিমানরা তাই প্যারিসে প্রস্তাব করে প্রণয়িন্পী প্রশ্রয় ও সম্মতি লাভ করে সরে পড়েন অন্যত্র। দूরদর্শী ফিরোজ গান্ধীও心ুঁ করেছিলেন এবং সাতপাকে বাঁধার পাকা কাজটা সেরেছিলেন স্বদেশ্রে

প্যারিসের প্রেম আচমকা বৈপ্t লাগার মতন! নতুন যারা এসেছে তাদেরই মষ্য্য এর প্রবণতা বেশি। প্যারিসেই যাদের জন্মোকম্মো, খোদ প্যারিসিয়ান বলতে যাদের নাক উঁচ হর্েে ওঠে তারা এখনও ওই ব্যাপারে ভীষণ ঘঁশিয়ার। রমগী সান্নিধ্যে তাদের আপত্তি নেই, অরুচি নেই, ক্লাস্তি নেই, কিষ্তু মন নেই বে-থায়। পটিয়ে-পাটিয়ে ভুজিয়ে-ভাজিয়ে ফরাসি পুরুষকে ছাদদনাতলায় বিয়ের পিঁড়িতে বসানো রীতিমতো শক্ত কাজ হয়ে উঠেছে। बেয়েরা হিমসিম খচ্ছে, ফলে অনেক ফরাসি মেয়ের মনে সুখ নেই। সে মনের দুঃখে প্যারিস ছেড়ে আতলাস্তিকের ওপারে প্যাসিডোনিয়ায় চলে যাচ্ছে। মার্কিন দেশে ফরাসি কলাবতীর এখনও বেজায় কদর মার্কিনি, প্রণয়ের বাজারে তার স্পেশাল প্রিমিয়াম।

ঘাঘু ফরাসি অনেকসময় বিয়ে করেও ছ্রক-ছুক করছে। চোরাগোপ্তা প্রেমের ব্যাপারে ফরাসি পুরুষের কাছে যে অনেক কিছু শেখবার আছে তা আমেরিকান ও ইংরেজ অবনত মস্তকে স্বীকার করে নিয়েছে। আজকাল তার সগ্গে গোদের ওপর বিষফেোড়ার মতন যোগ হয়েছে সমকামিতা। যার টেকনিক্যাল্দ শব্দ ‘গে’, যা আমদের ছোটবেলায় বোঝাতো আমুদে। দুষ্টরা তো প্যারিসকে বদনাম

দেবার জন্যে নাম দিয়েছে ‘গে পারি’। ওর বিশ়ষ অর্থ যাই হোক, আমরা ‘গে भারি’ বলতে আনন্দময়ী প্যারিসই বুঝ<ো।

প্যারিসে বসবাস করলেও বাইরের মেয়েদের এখানে ধাতস্থ হতে সময় লাগে।নান এবং সুপার নান শব্দগুলো কানে মধু ঢলে, শরীর হিম্মোলিত হয়ে ওঠে, ঘেয়াল থাকে না, কোন্ট্ কথার কথা আর কোন্টা মন্রে কথা। রমণীকে প্রেম নিবেদন করার জন্যে ওয়ার্লড চ্যাপ্পিয়ান ভাষা দুটো—একট। ফরাসি, আর একটা সংস্কৃত। সংস্কৃতকে আমরা ডাস্টববিনে ফেলে দিয়েছি পলিটিিশিয়ানদের ইলেকশন বক্গৃতা সংস্কৃতে করা যায় না বলে। ফেনে দুনিয়ার একমাত্র ফরাসিই এখনও রমণীরঞ্জনের জন্যে তার ভাষাকে সারাক্ষণ সয়্রে পালিশ করে যাচ্ছে। অতএব মেয়েদের ‘মাস্টার’ হতে গেলে ফরাসি শেখা ছাড়া উপায়াষ্র নেই দুনিয়ার পুরুষ সমাজের।

হাওড়া-কাসুন্দের মেয়েদের পক্ষে প্যারিস তাই ডেনজারাস জায়গা। কয্যেকদিন বসবাস করেই মেয়েরা বুঝতে পারে বাঙালি বাটাছেলে তার সঙ্গে এতোদিন কী খারাপ ব্যবহার করেছে! মেয়েদের মা্গে মিষ্টিতবে কথা বলার মতন কোনও শদ্দসম্ভার বে বাংলায় নেই তা ব্বু户িক্কার করে মেয়েরা আরও ক্ষেপে ওঠেন।

 সেথানে দোকানিই প্রেমের টে পাচদাকে হারির্যে দিলেন।

প্চদদা বললেন, "কাজে এরা যাই করুক, মুঘে এরা যেভাবে মেয়েদের বন্দনা করে 巴: কাসুন্দেতে বসে তোরা কষ্পনা করতে পারবি না।" পাঁদুদা যা বলতে চাইলেন, মেয়েদের চিড়ে প্রায়ই মিষ্টি কথাতেই ভিজ্ে যায়, প্রকৃত প্রেমের প্রয়োজন হয় ना।

ঘর ভঙঙবার পরে বেশ কিছুদিন বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে কেটেছে পাদূদার। ঢাকরিটা হাত ছাড়া হলো। ওই দুষ্ট দোকানদার চেষ্টা করেছিল প্দাদাকে দেশছড়া করার, কিষ্ু পারেনি।

এ-ব্যাপারে পান্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলবার সহায়তা দিয়েছিলেন দোকানির একন্বর শ্ক্রী। ডাইভোর্স্সর आঁচে কত সংসার যে ছারখার হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। পৃথিবীর সবচেফ়ে বুদ্ধিমান জতত এই সংসারধর্মের ব্যাপারে যে বোকামি দেখাতে ওরু করেছে ততে অবাক হবার কথা।

এই ব্যাপারে তর্ক চলে না। ওঁদের বক্ত্ব্য, তোমরাও কিছ ধোয়া তুলসী পাতা নও। সুযোগ সুবিধা নেই বলেই তোমাদের অপলকা বিয়েও ‘ᄁ্शায়ী’ হচ্ছে। দাঁড়াও, হাওয়া এনো বলে! সিঁথিতে সিঁদूর লাগিত্যে এবং হাতে বালা পরির়ে

মেয়েদের সারাজন্ম বক্দি করে রাখার যুগ শেষ হলো বলে।
এসব দেশ্শে আগে নাকি এরকম ছিল। এখন বিচ্ছেদের বড় ভুমিকা হচ্ছে। ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে গোমড়ামুখো ইংরেজ পুরুষও মেমসায়েবের কোঁতকা খাচ্ছে। প্রতি দশটা ইংরিজি ডাইভোর্সের সাতটাতে মেয়েরা নাকি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করছে।

সাফল্য যাকে বলে তা পাচুদার আয়ত্তে কখনও আসেনি। বিদেশের কর্মজীবনেও এসেছে ব্যর্থতা। যে-কোম্পানিতে চাকরি করছিলেন সে কোম্পানিটাই উঠে গেলো। এই হচ্ছে আধুনিক যুগের হাওয়া যা অবশেষে ফরাসি দেশেও পৌঁছেছে। বাজ্জারভিত্তিক অর্থনীতিতে যে-কোম্পানি খরিদ্দারের মনোরఆ্জন করতে সফল হচ্ছে না তার বিনাশ অবধারিত। সবচেয়ে সফল দেশ আমেরিকা ও জপানে প্রায়ই এই কাণ্ড ঘটছে, ইয়া-ইয়া কোম্পানি তাদের দরজার সামনে লালবাতি জ্বেলে দিচ্ছে এবং তার ফল কখনও-কখনও বেশ দুঃখময় হচ্ছে। অবশ্য ব্যাপারটা আমদের দেশের মতন বেদনাদায়ক নয়। গত দশ বছরে বষ্ধুবাষ্ধব আয্মীয়স্বজনের পারিবারিক জীক্স বন্ধ-কোম্পানির দৌলতে
 এই ধনাত দেশেও অশেষ কষ্ট আছে, তর্রে জীবন হাত ওুটিয়ে বসে থাকতে হয় নাত করে চলেছেন। এখন ছোটখাট কী কিকিটl ব্যবসায় হাত দিয়েছ্নে, ভগবানের দয়ায় চনে যায়।

কিষ্তু নতুন করে সংসার গড়বার কথা ভাবেননি পঁচুদা। বিদেশিনীদের ওপরেও তাঁর কোনও বিরাগ নেই, যে-রমণীর কাছ থেকে তিনি আঘাত পেয়েছেন তিনি তো বিদেশিনী নন। পুনর্বিবাহহ না যাওয়ার কারণটা একটু অস্ডুত ধরনের। পাচুদার ধারণা তাঁর স্ত্রী একদিন ভুল বুঝতে পেরে নিশ্চিত তাঁর কাছে ফিরে আসবে। "ও বুঝবে প্রেমকে টেণুরে তুললে সুখ বা শাপ্তি কিছूই পাওয়া যায় না।" যারা ‘निলাম ডাকে’ প্রেম কিনে এক সংসার থেকে বধৃকে অন্য সংসারে নিয়ে যায় তাদের জন্যে নাকি দুঃখ তোলা থাকবেই।

টেগ্ডার ও নিলাম শব্দ দুটো মানব-মানবীর পবিত্রতম সম্পর্ক সম্বচ্ধে আগে কখনও ঔनিनি। পাঁচুদার নিশ্চিত ধারণা, মায়ামোহ কেটে যাবে এবং পৗচু বউদি তখন খুব বিপদে পড়বেন। বিদেশে নিরাশ্রয় হয়ে তিনি যখন ভীষণ বিপদের মুখোমুখি হবেন তখন পাঁচূদা পাশে এসে না দাঁড়ালে তিনি বিপন্ন হবেন।

আমাদের দেশের বিবাহ মষ্ত্রুুলো পাঁচুদা খতিয়ে দেখেছেন। যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় বিবাহলঞ্মে তা সবই সমস্ত জীবনের জন্য। একজন অপারগ হলে অপরজনও প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসতে পারে এমন কোনও

[^3]ইঙ্গিত নাকি বিবাহমন্তের কোথাও নেই। পঁচুদা তাই পুরনো পাট সম্পুর্ণ ুুকিয়ে দিয়ে আবার নতুন জীবনयাপনে আগ্রহী হননি।

আরও একটি ঘটনা থেকে পাঁদদদ বিপ্ধাস ও প্রাণশক্তি আহরণ করেছেন। বউদির কোষ্ঠি বিচার হয়েছ্লি অনেকদিন আগে, সেখানে নাকি ইপ্গিত ছিল, জাতিকার কোনও সময়ে হারিয়ে যাবার সষ্ভববনা রয়েছে, কিত্ুু সেই অঘট্ন যদি ঘটেও তা হলে তাকে আবার খুঁজে পাওয়া যাবে। ঘর ভাঙবার পরে পাঁচদা আরও একটা কাজ করেছিলেন। নিজের কোষ্টিটাও পাঠিক্যেছিলেন হাওড়ার এক জ্যোতিষীর কাছে পুনর্বিবেেনার জন্যে। সেখানেও বিচ্ছেদ ও পুনর্মিননেে ইপি ত রয়েছে। তাই ওঁর মধ্যে কোনরকম ব্যাস্ডতা নেই। পौাুদা নিশ্চিত, গ্রহনক্ষত্রের সুদূর্রসারী পরিক্্পনা ব্যর্থ হতে পারে না। জ্যোতিষীর কथা মতো, তাঁর জীবনের শেষ প্রাব্ত সুখ ও শাষ্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

ইচ্ছে ছিন ফ্রাসি দেশে বিবাহ সম্বক্ধে পাঁহারার কাছ থেকে কিছু জ্ঞান আহরণ করে নেবো। কিল্তু দু'-একজন ভারতীয় ব্ধুর বিবাহ ছাড়া দীর্ঘ প্রবাসে পাঁएূদা তেমন কোনও বিবাহ উৎসবে নিমষ্ত্রিত হননি। ভারত্রীয় বিবাহও হয়েছে ঝটপট,
 কোনওরকমে স্বামী-ত্ত্রী হিসেবে ঘোষিত হজ্যে সেনারসং্গামে বাস্ত হয়ে পড়াটাই ছিন মুল লক্ষ।

 যেমন বিয়ে নিয়েই হিমসিম খায় তেমন কোন ব্যাপার নেই প্যারিসে। বিয়ে করবে তো করো! বিয়ে হচ্ছে বললে কর্মক্সেত্রে মালিক তিনদিন সবেতন জুটি দিতে বাধ্য। পশ্চিমি জগতে নয়া জমানায় এই তিন দিন বাড়তি ছূটি নেহাত সঙ্তা নয়।"

ক্রেষ্ণ লিভের এথন দোর্দণপ্রতাপ নাকি পৃথিবীর সব থেকে পিছিয়ে পড়া দেশ৩লিচে। কিন্ত খোদ ফরাসি দেশ থেকে ক্রেষ্ু লিভকে লৌিত্যে বিদায় করা হচ্ছে। তারপর আসছে রোবট। এই যক্র্রমানবের বহ্ণণের মধ্যে একটি হলো ছুট্টিতে তার আগ্রহ নেই, ঘড়ি ধরে বাড়ি ফিরবারও তাগাদা নেই। রোবটের আর একটা গুণ সে ক্যানট্টিন যায় না, আড্ডা মারে না, বাইরে থেকে কর্মক্ষেত্রে ইয়ার বক্ধুর টেলিফ্মেন আসে না।

পাঁদা বললেন, "যে রকমভাবে ঘরসসসসারের জটিলত বাড়ছে, মনুম যেভাবে তার স্থাত্ষ্য ও ত্মধীীনতা বিসর্জন না দিয়ে সংসার পাততে চাইছে তাতে



দেখেছি, যেমন হাইওয়েতে পুলিশদার বেশে। পौঁচদদা বললেন, "রোবটিনা হতে ঢো কোনও আইনগত বাধা নেই—এটা নির্ভর করছে মানুষের মর্জির ওপরে। সুতরাং পুরুষ্রা চাইতে পারে রোবটিনাকে, আর মেয়েরা চাইতে পারে রোবটকে।"

এই আজব দেশে অসম্ভব বলে কিছুই নেই, সবই এখাে সম্তব হতে পারে। যেমন সমকামীর প্রতি ফ্রাসির প্রশ্রয়। বিলেতে জেল খেটে সমকামী ওস্কার ওয়াইল্ড স্বপ্ন দেখেছিলেন ফরাসি প্রশ্রয়ের। এখন তো এই শহরের মানুষের লাজলজ্জা নেই। ইয়া ইয়া সফল শিন্দী, ব্যবসায়ী, বৈষ্ঞানিক, লেখক নিজেকে সমকামী বলে ঘোষণা করে পুংব্ধুর সঙ্গে ঘরসংসার করছ্নে, জীবনসঙীকে নিয়ে সামাজিক সন্মেলনে অংশ্রহণ করছেন। এ-বাপারে কোনও ঢাক-ঢাক ওুড়-ওড় নেই। আর সমাজও এসব ব্যাপারে মাথ্য ঘামিয়ে হালে পানি পাচ্ছে না। যার যা ইচ্ছে তা করুক, ওধু রুজি-রোজগার বন্ধ না হয়ে যায়-এই ফ্তোয়া দিত্রে সমাজ হাল ছেড়ে দিয়েছে। সমাজ বলছে, যা খুশি কর। পুরুষের সজ্গে পুরুষ, রমনীর সঙ্গে রমনী ঘর করুক।


 পাঠক-পাঠিকদের-কিন্তু আপাশত্র তিনি আমাকে শাইনিং কোম্পানির


পাচদদা আমাকে ওধু একটট স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, আমকে বউদির নতুন শ্বওরবাড়িটি দেথিয়ে দিয়েছিলেন। পঁচূদা নিজে দোকানের ভিতরে ঢেকেন্ননি, রাস্তায় দাঁড়़ি্রেছিলেন। আমি ভেতরে ঢুকে দোকানটা দেথ্খে নিয্রেছিলাম। ছোট্ট দোকান, לুকিটাকি নাनা রকম জিনিস সাজানো রয়েছ্, সেখানেই আদি পঁঁু বউদি কাজকর্ম করছ্নে। স্বামীর দোকানে সাহায্যে না-করলে আজকাল ফর্রাসি দেশে টিকে থাকা সহজ কাজ নয়। বিদেশ থেকে যারা এদেশে এসে প্রাণধারণের জন্যে ব্যবসা খুলে বসেছে তারা অপ্রতিদ্দিন্ঘী হয়ে উঠছে তদের পারিবারিক শক্তির জন্য। পরিবারের শক্তিকে বিদেশিরা সঙ্ঘশক্তিতে রূপাা্তরিত করেছে। স্বামী শ্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা দীর্ঘ সময় ধরে পর্যায়ক্রমে দোকান খোলা রাখজ్, কাজ করে যাচ্ছে নীরবে যা এখন খোদ ফর্রাসি পরিবারের পক্শে অসম্তব, ফরাসি দোকানদার চিৎকার করছ্, এই প্রতিযোগিতা অসম এবং অন্যায়। সে פুটছে উকিলের কাছ্, পুলিশের কাছ్, সরকারের কাছ్ যাতে বিদেশির দোকানও ফ্রাসি দোকানদারের মর্জিমাফ্কিক খোলা এনং বক্ধ হয়।

শাইনিং-এর প্রাণস্পন্দ ফরাসিনী ক্যারোলিনের সন্গে কথা বলার প্রধান আনন্দ তার চমeকার ইংরিজি। না-জানা ভাষার রাজ্যে কথা বুঝ্তে না-পেরে প্রাণ যখন হাঁ্িয়ে ওঠে তথন ক্যারোলিন आমার কাছে অপ্স্জেন সিলিগারের মতন-প্রাণভরে মানসিক নিপ্যাস নেওয়া যায়।

দ্বিতীয় আকর্ষণ ক্যারোলিনের রসবোধ। নিজের নারীসুলভ কমনীয়তা ও ব্যক্ত্তিত্ব অক্কুম রেথেও ক্যারোলিন রসিকতায় অং্শ নিতে পারে। মজা করতে পারে। ওর সঙ্গে নিশ্চিণ্তে কথ্থ বলা যায়, অজান্তে ফরাসি সম্মানে হাত দিয়ে ফেনার কোনো ভয় থাকে না।

ক্যারোলিন স্বীকার করে যে-জাত নিজ্জেদের নিয়ে হাসাহাসি করতে পারে না তাদের ভবিষ্যৎ উম্জূ ন নয়। এই এক তুণ গোমড়ামুযো বেনে ইইরেজকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। নিজেদের নিয়ে হাসাহাসি করতে ইংরেজের মোটেই আপত্তি নেই যদি-্াা তুমি তার পকেটে হাত দিচ্ছো। আমাদের দেশে আবার ঠিক উন্টো-পকেটে যতখুশি হাত দাও, কিস্তু ধর্মে হাত দিও না। ইদানীং তার সল্গে যোগ হয়েছে আঞ্চলিকতাবোধ, यা ঠিক মতন সাফাযাল দেবার চেষ্টা না-হলে আমরা অচিরেই ট্রাইবাল যুগে ফিরে যাবে। জ্ৰ্পেশ্ল সংহতি জিনিসটা যে কি সে বিষয়ে আমদের কোনও ধারণ নৌুে মননুষকে ভালবাসতে পারলে
 আমাদের পুর্বপুকুযরাই প্রথম বিশ্ষর্রে অ্পন করে নিয়েছিলেন নতুন এক উদাত্ত বাণীর মাষ্যমে-বসুধ্বে কুইম্বর্দ্রু

ক্যারোলিন বললো, "মিস্ট্টর মুখার্সি, पूমি কি হিউমারাস রাইটার? পাঠকদের নিশ্চয় ঢুমি সারাক্ষণ হাসাও।"
"এত বড় সম্মান সং্্রহ করবার মুরোদ আমার নেই, ক্যারোলিন। আমার শুরুদেব লেখক মুজবতা আলি ও শিব্রাম চকোরবক্তি ऊনলে খুব হাসাহসসি করবেন।ওঁদের ধারণা ছিল, আমি মাথামোটা হলেও মিথ্যেবাদী নই। সেই সুনাম আমি তো নষ্ঠ হতে দেবো না। তবে সত্যি ক্থা বলতে কি, হঁকোমুখো ছাংলার দেশে জন্মেছি, মানুষকে হাসাতে ইচ্ছে করে, কিষ্ঠ যুরোদে কুলোয় না।"

ক্যারোলিন आমার ব্যাপারে একদু সন্দিহান হয়ে উঠছে।"হুমি সারাশ্পণ কী সব নিতে যাচ্ছে রহস্যময় এক ন্যাংগোয়েজে ! তুমি কি ফর্রাসিদের ডোবাবে?"

তেসে থাকবার জন্নেই তো ফরাসিদের সৃষ্টি। অ্যাটিলা দ্য ম্ল থেকে আরার্ত করে হিটলার পর্যত্ত যারা-যারা ফরাসিকে ডূবোবার চেষ্টা করেছে তারা নিজেরাই ডুবেছে। "ক্যারোলিন, আমি এখন ফরাসি ঘরসংসার সম্ব্ধে এবাদু খবরাখবর নিতে চাইছি!"

ঘরসংসার মানে তো বিয়ে ? ক্যারোলিন নিজে এখনও বিবাহবপ্ধনে জড়িয়ে

পড়েনি। সুতরাং নে বিয়ে সম্বক্ধে কী বলবে?
"যাঁদের বিয়ে হয়নি তারাই ঢো বিয়ে সম্বন্ধে নতুন কথা বলবার হিম্যত রাথবে, ক্যারোলিন। यদি তাই বিয়েসাদি সম্বণ্ধে দু’ চারটে থবর সংগ্রহ না করে এদেশ ছেড়ে যাই তা হলে গেরকত বাঙালি বাবা-মা আমাকে ফ্পমা করবেন না, ক্যারোলিন!"
"কেন ? বিয়েটী কী এমন এক মস্ত ব্যাপার? বিয়ে ছাড়াও মনুমের জীবনে আরও অनেক কিছ্ আడ్, মিস্টার মুখার্সি।"
"শোনো ক্যারোলিন, ফরাসিরা বিয়ে ছাড়াও কী কী করবে তা ফরাসিদের মিষ্টি ইচ্ছে বা সুইট উইলের ওপর নির্ভর করছে। কিত্ট আমাদের দেশে মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বিবাহ ছাড়া চতুর্থ কোনও চিঙ্তা নেই। রবিবার আমদের দেশের কাগজের বিক্রির সংথ্যা লাখ-লাখ বেড়ে যায়, বড়-বড় লেখকদের কেরামতিতে নয়, স্রেফ পাত্রপাত্রীর শ্রেণীবদ্ধ বিख্ঞেপনের জোরে। বিয়েটা আমাদের দেশে মস্ত এক ইনডাসট্রি পার এই বিয়ের মৌলিক দায়দায়িত্ব ছেলের নয়, মেয়ের নয়-তাদের বাবা মায়ের।"

ক্যারোনিন কোনও মত্তব্য করতে চাইছে ন্ণণ ত্রার বিশ্যাস : यস্যিন দেশে
 সমাল্ােচনা করে কোনও লাভ নেই

আমি বললাম, "ক্যারোলিন, প্রুুস্সেসের বিয়েসাদির থবরাখবর একটু দাও প্নিজ।"

ক্যারোলিন বনলো, "সেদিন রাস্তায় প্রচণ হর্ন বাজানো ওুনলে তো? এখানে রাস্তা ক্নিয়ার করব!? জন্যে হর্ন বাজালে মোটা ফাইন দিতে হবে। কিষ্ব বিয়ের দিন্নে সাতখুন মাপ-রাস্তায় অনেকগুলো গাড়ির হর্ন ওনলে ট্রাফিক পুলিশও মিটমিট করে হাসবে, বুঝবে বর-কনে বিয়ে করতে চলেছে। বরকনের সহযাত্রীরাও ওই সময় মনের সুথ্ হর্ন বাজিয়ে নেবে।"

आমি ভাবলাম অনভিষ্ঞ ফরাসি কলকাতায় এলে ভুল বুঝবে, ভাববে শহরে সারাাক্ণনই হাজার-হাজার বিয়ে হচ্ছে।
"মিস্টার মুখার্সি, হিসেবটা ডুল নাও হতে পারে।ইউনিসেফের এক প্রোগামে সেদিন ওননাম, ইণ্তিয়াত্ প্রতিদিন প্রতিঘণ্টা দু’ হাজার বেবি জন্যাচ্ছ, এদেশের লোক ভেবে নেবে, প্রতিঘট্টায় দু’ হাজার বিয়ে না হলে প্রতিঘণ্টায় Ғ' হাজার বেবি জন্মাতে পারবে না!"

आমি একমু লজ্জায় পড় यাচ্ছি বুঝতে পেরে ক্যারোলিন কথা ঘুরিয়ে নিলো। বনলো, "ফরাসিরা ভীষণ কোতুকপ্রিয়। কখন যে তাদের মাথায় কী চিন্তার উদয় হয়। বেমন ধরুল বর-কনের গাড়ি। ওই গাড়ির পিছনে বক্লু-বাষ্ধবীরা নিজের

হাতে অসংখ্য খালি টিনের কৌটো রিবন দিয়ে বেৃধে দেবে। যাতে গাড়ি চালাবরর সময় ঠঠঠন-ঠনাঠন আওয়াজ হয়।" এই আওয়াজ্রে অভাগততরা ভীষণ মজা পায়। কথনও বিরাট পোস্ট্র ঝুলবে গডড়ির পিছনে, ততে লেখা থাকবে 'সদ্যবিবাহিত’।

সেদিন রাস্তায় এইরকম এক দৃশ্য দেরেছিলাম বটে, কিন্ত্ত পুরো তাপপর্য বুঝতে পারিনি।

ক্যারোলিন লক্ষ্য করেছে, সেই বিবাহ মিছিল লেষপর্যন্ত হঠাৎ নিরানন্দ হক্রে উঠেছিন। আন্দ্ময় মানুষের গাড়ির মিছিন যাচ্ছিল পৃর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। इঠাৎ রাস্তার মোড়ে পুলিশ গাড়ির গতি বন্ধ করে দিলো। উত্তর থেকে দস্মিণ মুখো রাস্তায় তখন আর এক মিছিল চলেছে। এই মিছিলে রয়েছে একটি কফিন নিয়ে যাবার গাড়ি।

এই মিছিল দেথে ক্যারোলিন এবং পথথর অনেকে বিচলিত হয়েছিল।
"আছে জন্,, আছে মৃত্যু, আছে বিবাহ, আছে মিলন, আছে বিচ্ছেদ, বিচলিত হবার কী আছে? হয়তো ঐ শবাধারের নায়ক পরিণণ্ত বয়সেই সাধনোচিতধামে গমন করছেন।"

ক্যারোলিন মৃত্যুর জন্যে চিত্তিত নয়, শ্শেব্টৌ্রা সে এই প্রথম দেখছে না। তার চিষ্তা অন্য। "জানো মিস্টার অম্পি, বিবাহের শোভাযাত্রার সময়ে শোকযান্রার সাক্ষাৎ মিলनে সেটা ব্ৰুম্পতির পক্ষে খুবই অঙভ।"
 অশুভ নয়, পথে দেখা হলে সেটা মগলদায়ক বলেই মনে করে মানুষ।"

থাকগে যাক অপ্রিয় কথা ; বিয়ের সময়ে মৃত্যুর মুখোমুথি হয়ে কী লাভ হবে সংসারের? "ক্যারোলিন, ঢুমি আমাকে একদু বিয়ের টুকিটাকি সাপ্পাই করো।"

ক্যারোলিন মজা পেলো এবং ভাবতে লাগলো। তারপর বললো, "তুমি কোশ্চেন করো, মিস্টার মুখার্সি। আমার উত্তর দেবার সুবিধে হবে।"
"বিয়ে পাকাপাকি করবার বাপারে বাবা-মায়ের অনুমতি প্রয়োজন?"
"প্যারিসে ওসব প্রল্যোজন হয় না, মিস্টার মুখার্সি। বর ও কনে দুজনে রাজি হলে অন্য কেউ ও-ব্যাপারে মাথা গলাবে কেন?"

आরও কয়েকটি প্রশ্নের উত্তেে ক্যারোলিন বললো, "এখানে দুটো বিয়ের ব্যব্श্ করতে হয়—মিউনিসিপ্যাল ম্যারেজ ও চার্চ ম্যারেজ।"
"মিউনিসিপ্যাল ম্যারেজ হলো আমাের রেজিস্ট্রি বিবাহের মতন, রেজিস্ট্রি অফিসে সাঙ্পী রেথে রেজিস্ট্রার সায়েবের সামলে খাতায় সই করলেই হলো। কিষ্তু এই বিয়েতে ফরাসি মেয়ের মন ভরে না, তাই সে ধর্মীয় বিবাহেও অংশগ্রহণ করবে চার্ট লিয়ে।
"ক্যাথলিক হলে, সাধারণত বিয়ের দিন শনিবার। প্যারিসের লোকরা বুদ্ধিমান ও হিসেবি, তারা দুটো বিয়েই একই দিনে সারতে চায়।"
"তাতে কী সুবিধা, ক্যারোনিন?"
"খরচ, মিস্ট্রর মুখার্সি, খরচ! দু"দিন বিয়ে হওয়া মানেই তো দু’দফায় খাওয়া-দাওয়া, দুদ্যে ড্রিংকস ইত্যাদি দেওয়া। প্যারিসের লোকরা আজকাল খরচের ব্যাপারে ডাচদের মতনই «ঁণিয়ার হয়ে উঠছে। ঢুমি তো জানো, যাতে খরচ হবার সস্টাবনা তার থেকে দুনিয়ার দুটি জতত শত হন্তে দূরে থাকবার চেষ্টা করে-ডাচ ও স্ষচ।"

স্কচের ব্যাপারটা বোধহয় সত্ত নয়। কারণ এই কলকাতা শহরে বসেই আমি কয়েকজন দিলদরিয়া স্কচকে দেখেছি। খরচের খোদ ইংরেজদের তুননায় স্কচরা निए মনের এমন কোনও প্রত্ত্যু প্রমাণ সায়েবসমাজ্জ আমি নক্ষ্য করিনি।

ক্যারোলিন বললো, "মিউনিসিপ্যাল ম্যারেজের দু’পদ্巾 থেকে দু’জন সাঙ্ীীর উপস্থিতি নিতাশ্ড প্রয়োজনীয়। বর ও কনের প্রাণের বন্ধুদের সাধারণত এই ভূমিকায় দেখা যায়। কখনও-কখनও কারও প্রক্রিবিলেষ সন্মান দেখানোর


আমাদের দেশে পয়সা ফেলনে ম্যাহ্গে রেজিস্ট্ররকে বাড়িতে ডেকে
 নেওয়া হয়। প্যারিসে সেটা সষ্প户 স্বলে মনে হনো না। তাই গরিব ও কোটিপতি সবাইকে মাथা নিহু ক্পের হাজির হতে হয় মিউনিসিপ্যাল অযিসে, यার নাম সিটি হল। আরেকটি জিনিস মনে রাখতে হবে, आগে রেজিস্ট্রি বিবাহ তারপর ধর্মীয় বিবাহ। ধর্মীয় বিবাহ সারার পরে আমাদের দেশেও ররজিস্ট্রি বিবাহে নামতে গেলে কিছু আইনগত অসুবিধা দেখা দেয়।

প্যারিসের বাবা-মায়েরা আজকাল নাকি ইংজের ও আমেরিকান বাবা-মায়ের মতন বিবাহসংক্রাল্ত খরচের ব্যাপারে অঁশিয়ার হয়ে উঠেছেন। সামাজিক দায় বলতে কার্ড ছাপাবার খরচটা এখনও বাবা-মায়ের গাঁট থেকে বেরোয়। অন্য কোনও ব্যাপারে তার লোকনিন্দের ভয় নেই প্যারিসীয় সমাজে। কিষ্তু লোকভয়ে ভীত না হয়েও ফরাসি यদি বিয়েসাদিতে টুপাইস খরচ করতে চায় তাতে আপত্তি নেই। ক্যারোলিন জানালো, কেউ-কেউ লাখ চার পাচচক টাকা ঘরচ করছে।

খরচের দুটো বড়ো আইটেম হলো : কনের ড্রেস ও তুরিভোজন। ভুরিভোজন বলতে দুটো আইটেম। প্রথমটির নাম ব্রাক্, যা ব্রেকফাস্ট ও লাক্চ-এর সমন্ধয়ে সৃট্টि হয়েছে। याँরা বিয়েবাড়িতে জমা হয়েছে মিউনিসিপ্যাল আপিসে যাবার জন্যে তাঁরা কতষ্ষণ খলিপেটে থাকবেন ? তা একটু পান, একুু আহার। এই আহার এমন এক ধরনের মে প্রাতরাশ না করে এসেছ্নে যাঁরা তাঁদদর এবং যাঁরা লাঞ্চ

করতে পারবেন না এই দু’পক্ষকেই টিকিয়ে রাথবে। সক্ষাবেলায় ডিনারের আয়োজন। এর জন্যে রেস্গোরাঁয় টেবিল অথবা ঘর বুক করো। প্যারিসের কোনও নামকরা রেঙ্তোরাঁয় হট করে হাজির হওয়া যায় না ; গাঁটের কড়ি খরচ করে মনের সুখে ভোজন করার মতন রসিিক এই শহরে এতো আছেল বে পয়সার দেমাক দেথিয়ে রেস্তোরাঁ ম্যানেজরের মন জয় করা যায় না।

আর একটি বড় থরচ যে বিয়ের ‘বেনারসী’’ ত ক্যারোলিন নির্দ্ধিযায় স্বীকার করলো। বিয়ের দিন চার্চে একটু স্পেশাল সাজসজ্জায় যেতে চাইবে ফরাসি ললनা এতে আশ্চর্য হবে কী আছছ? হতে পারে সে অতি আধুনিকা রমণী, কিদ্ট বিয়ে ইজ বিয়ে।

যাঁরা বিয্যের বেনারनীত হাজার পাচচর টাকা খরচ করাকে বাঙালির বেহিস্সবি বেপরোয়া মনোবৃত্তির নিদর্শন বলে মনে করেন, তাঁরা জেনে রাখুন প্যারিসের অতি সাধারণ মেয়েও দুড়ম ম করে ত্রিশ হাজার ফ্রু" বা লম্ম টাকা খরচ করে বてেন এই বিবাহসজ্জা তৈরি করতে। এর জন্যে বিশেষজ দোকানদারেরা মাঁপ খুলে বসে আছ্নে। এর মাপজোক নেওয়াও স্রেশাল এক আর্ট। সেদিকে
 বেনারসী শাড়ির মাপ এক। অনেক ব্যাপাজ্z ₹রিয়া বে সমজ্ত দুনিয়া থেকে এগিয়ে আছে মেয়েদের শাড়ি তার মস্তৃণ্ণীাণ।
 বিয়ে-করে আসা সষ্ভব যদি কেক্ফা ট টাকা খরচে অনিচ্ছ থাকে।

ভদ্রাসন বেচতে হলেও বাঙালি মেয্যের বাপ বেনারসী কেনার দায়িত্দ অস্বীকার করবেন না। সেকেখ্যাণ জামাকাপড়ে বাঙালির প্রবল আপত্তি। কিছ্ চালাক ফরাসি আজকাল বিয়ের ড্রেস ভাড়া দেওয়ার দোকানের সজ্গে ব্যবস্থা করজছ। কিছু সিকিউরিটি ডিপোজিট জমা দিত্যে ডেকরেটরের দোকান থেকে ফার্স্ট ক্লাশ কনে সেজে চলে যাও বিবাহবাসরে। কার বাবার সাধ্য, বুঝতে পারবে না তোমার শরীরে ভাড়ার মাল। বিয়ে-থা সেরে ঠোটটে সিঁদুর চড়িয়ে বধূ হয়ে মা নক্ষ্মী পরে ফেলো তোমার নিজস্ব ফ্ক। এবার দোকানে ফিরে গিয়ে ভাড়ার কড়ি মিট্ত্যে দিয়ে সুথে ঘরসংসার করো গে যাও। থামকা একদিন্নের জন্যে এককাঁাড়ি ফ্রাঁয়ের আদ্ধ করবে কোন্ দूঃখে ? বরং ওই পয়সায় চলে যাও খ্রিসে, কিংবা ইতালিতে, নিদেন দস্মিণ ফান্সে। মা লশ্ষী, বরের ভালবাসার সন্সে জমকালো বিয়ের ড্রেসের যে কোনও সম্পর্ক নেই তা তুমি হাড়ে-হাড়ে বুঝবে এক হপ্তার মধ্যে। বিশ্ধাস না হলে যে কোনও বিবাহিতাকে জিজ্জেস করে দেখ্যে। তারা বাপারটা বুঝেছেন বলেই ডো ডেকরেটর গাদা-গাদা সেকেণ্যা বিয়ের ড্রেস কিনতে পারছে জলের দামে।

কিষ্ঠ ক্যারোলিনের কাছে বিয়ের ভিতরকার থবরাখবর যে পাওয়া যায়নি তা বুঝতে পারলাম কিছুটা অপ্রত্যাশিততাবে।


অপ্রত্যাশিত নেমন্তন পাওয়া গেলো সষ্বিতের বক্ধু হেনরির কাছ থেকে। এই নেমও্নন বিশেষষ্ব হেনরির জননীর সন্গে সাক্ষাতে সুহোগ। হেন্রি বয়সে তরুণ, এখনও বিবাহিত নয়, তাই বিদেশি অতিথি আপ্যযয়নের দায়িप্বটা মায়ের घাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। মা সানব্দে আমাকে ডিনারে নেমম্তন্ন জানিয়েছ্নে।

শ্রীমতী মার্গারেট ডুরে বিদগ্ধ মহিনা। তিনি ফরাসি জীবনের নানা দিক সম্ব<্ধে ওয়াকিবহাল। স্বামী মঁশিয়ে ডূরে বে-প্রতিষ্ঠানে কাজ্ৰ করেন তার বিস্ধিতি এখন ইউরোপ জুড়ে। ফলে রোম, এথেপ্প, বন, মা্লি ও লণুনে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত। এইসব শহরকে ফর্রাসি এগজিক্রিঙ্ণ আজকাল বিদেশ বলে মনে করেন না।

শ্রীমতী ডুরের এক পুত্র ও এশ্র্য্য।। এরা এখনও বিবাহ করেনি, কিল্ু কেউই বাপ-ময়ের সঙ্গে থাকেক্রে হেনরির কিষ্তু মায়ের প্রতি টান খুব। প্রায় প্রতিদিনই ফোনে কথ্া হয়। ঢাছ্ছড়া তার কাছে বাপ-মায়ের ফ্যাটের বাড়তি চাবি আছে, যখন খুশি চলে আসে।"বিশেষ করে যখন মায়ের রান্না খাবার ইচ্ছা হয়।" মা-বাবা বাড়িতে না-থাকলেও কোনও অসুবিধে নেই। হেন্নরি-জননী ছেলেমেয়েদের আকস্মিক আবির্ভাবের অপেক্ষায় ফ্রিজে খাবার বোঝাই করে রাথেন।

হেনরি রসিকতা করলো, "মসের শেষে যথন টাকাকড়ির টানাটান পড়ে তথন আমার এবং আমার বোনের মাড়পিত্ভক্তি বেড়ে যায়!"

ছেলে-মেয়ের প্রতি এতো টান, তবু আনাদা থাকা কেন্ন?
ঊত্তর : এদেশে এখন এই নিয়ম। ছেলেরা সাবালক হলে আর বাবা মায়ের সন্গে থাকতে চাইছে না, অস্তত বড়-বড় শহরে। অারা ভাড়া করছে ছোট-ছোট অ্যাপার্টমেন্ট এবং সেখানে নিজের থেয়ালখুশি মতন জীবনযাত্রা করছে।এর কষ্ট অনেক, কারণ অনভিজ্ঞ তরুণ-তরুনীদের তুলে নিতে হচ্ছে সংসারের সমস্ত কাজকর্মের দায়দায়িত্ব। সেই সঙ্গে রাল্নার কাজ-কারণ এসব দেশে এখন কাজের লোক, রান্নার লোক উধাও হয়ে গিয়েছে। কিস্তু ঐই বাড়তি হাস্গার বদলে পাওয়া যাচ্ছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মনে তো স্রেফ রাজনৈতিক স্বধধীনত৷

নয়, বাক্তি স্বপীীনতার আরও অনেক দিক আছে যা আধুনিক প্যারিসের তরুণতরুনীরা উপভোগ করতে চায়। তারা জানে পৃথিবীতে কোনও কিছুই, এমনকি স্বাধীনতও বিনামূল্যে পাওয়া যায় না ; ফলে প্রথম সুযোগেই তারা মাতৃসান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের সংসার শুরু করে বিয়ে না-হলেও।

হেনরি বললো, "এর ফললে মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্কটা মখুর হয়ে ওঠে,
 বসবাস হলে তো কথ্াই নেই, প্রায়ই দেখলোনা হতে পারে। এমনকি নতুন কিছ রান্না হলে মা ফোন করে দেন। আজ রাত্রে এসো-ওমুক রান্ন করছি, যা তোমার ভাল লাগে। তোমার বাবা আযস্টর্ডাম গিয়েছিলেন, সেখান থেকে অমুক খাবার নিয়ে এসেছেন তোমাদের ভাইবোনদের জন্যে।" সেক্ষেত্রে হেনরি ও তার বোন সানণ্দে সষ্ধেবেলায় হাজির হয়। জীবনযাত্রায় আমেরিকান ছায়া পড়তে আরা করলেও ফরাসি এখনও ময়ের রান্নার প্রচণ ৩ক্ত।

এতো টান थাকলেও আলাদা হবার প্রকৃত কারণ প্রাইভেসি। ফরাসিকে তো শ্রু লেখাপড়া বা চাকরি করলেই হবে না, তাকে জীব্রনসাথী সং্গহ করতে হবে।
 কে কখন বাড়ি ফিরবে তার স্থিরত থাকে না অেস্টিদা থাকার মঙ্ত সুবিধে, ফ্লাসি মাকে হ: পিত্যেশ করে বসে থাকতে ক্রু সl কখন ছেলে অথবা মেয়ে বাড়ি ফিরবে। চোের সামনে দেখতে হ্যে লা তারা কী কী অসগত কাজ করছে। আর ফরাসি ছেলে মেয়েও বুঝেে ফেজ্জুআমি যা করবো তার ফলভোগ আমকেই করতে হবে। এর ফলে নাকি ব্যউ্তিত্ব বিকশিত হয়।

হেনরি বললো, "কিছুদিন आগেও বাপ মায়ের ভুমিকা সম্বক্ধে বহ কমবয়সী ছেলেমেয়ের ডুন ধারণা ছিন। যেহেতু বাবা মায়েদের জীবনে ছেলেমেয়েদের সুখ ও মগল ছাড়া আর কোনও ভূমিকা ছিল না, সেহেহু ছেলেম্মেয়েরা প্রায়ই ধরে নিতো ঔঁরা বিনাপয়সার চাকর বা ঝিয়ের মতন। সারাক্ষণ अঁদের घাড়ে দায়দায়িত্ন চাপ্যিয়ে দাও। অর্থাৎ নাবালকত্ব কাটতে দেরি হতে।"

হেনরির মায়ের ফ্ল্যাটটট ছবির মতন সাজানো। মাস্টার বেডরুম ছাড়াও দুটটি গেস্টরুম আた্, তার একটি হেনরি এবং আরেকটি বোনের জন্যে নির্দিষ্ট। ছেলেমেয়েরা দুষ্ֶূম করে অনেক সময় ময়লা জামা কাপড়ও মায়ের ঘাড়ে ডাপিয়ে দিয়ে চলে যায়, লভ্রির দায়িত্ব তিনি নেন। এর জন্যে মায়ের রাগ নেই। বললেন, "এই সব দুষ্ধ্রম করছে বলেই এখনও একাু-আধাই বাড়তি দেখা হচ্ছে। কিছুদিন পরে ওসব যখন করবে না তখন আরও কম দেখা হবে।"

একদ্ঠ প্রতিষ্ঠাপন ফ্র্木াসি বাড়িতে পুরনো ফার্নিচরের ভীষণ কদর। পুরন্ো ফার্নিচার যে থুব সুখ্রদ তা নয়। কিজ্তু দশণতণ টাকা দিয়ে তিলে-তিলে ফরাসি

সংগ্রহ করে, যেমন করেছেন হেনরির বাবা ও মা।
হেনরির মা আমকে থুবই আদর যত্ন করলেন। যাকে বলে কিনা আপন করে नেওয়া।

বললেন, "উনি একটু অফিসের কাজ্রে বেরিয়েছেন, এখনই এসে পড়বেন।" ‘একটু’ মানে লণুন! ওটা আমদের কলকাতা থেকে ব্যাণেল যাবার মতন। ইউরোপের অর্থনৈতিক মিলনের আগে ভৌগোলিক দুরত্ব অবিশ্বাস্য ভাবে মুছু গিয়েছে। কিছুদিন পরে বিভিন্ন পাসপোর্টের হাস্গামাও থাকবে না। ফলে যতক্ষণে আমরা কলকাতার ট্রাফিক জ্যামে সেদ্ধ হয়ে টালা থেকে টালিগঞ্জ পৌঁছবো ততঞ্ষণে ইটালিয়ান সায়েব ফ্রান্সে, ফরাসি সায়েব জার্মানিতে, জার্মান সায়েব স্পেনে প্ৗাঁছ গিয়েছেন। বেলজিয়ান সায়েবের দেশ বলতে তো হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশি। ওঁরা তো যাতায়াতের ওপরেই টিকে আছেন। যাতায়াত মানেই তো পথঘাট, বিমানবন্দর, হোটেল, রেস্তোরাঁ, টেলিফোন, মোটরগাড়ি। এইসব ব্যবস্থা চালু রাখতে ইউরোপ হয়ে উঠেছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যেমন ধরুন এয়ারপোর্ট স্থাপতা-এ-ব্যাপারে ফরাসির মাথায় যেসব বুদ্ষ্ৰিগ্খেলছে তা দুনিয়ার কেউ ভাবতে পারছে না। ফলে টুপাইস আসছে ফব্থৃত্যি: পকেটে।

হেনরির বাবার মুখেই শুনেছি, আস্তঃসাঁ্ঠ চলাচল যেভাবে বাড়ছে তাতে স্রেফ কোনও বিশেষ রেস্তোরাঁয় খাবার্রু অন্য দেশে চলে আসবে। খাওয়া-দ্রাঝ্লা সেরে আবার ফিরে যাবে নিজের দেশে এবং পরের দিন সকালে আপিক্ত্ ক্করে।

হেনরির মা ওধু রাঁধেন না পড়াশোনাও করেন। পৃথিবীর নানা দেশের লোকাচার সম্বক্ধে তাঁর আগ্রহ। নিজের দেশের খবরাখবরও তিনি রাথেন।

আমার কাছে ইজিয়ার ছেলে মেয়ে, বিবাহ ইত্যাদি সম্বষ্ধে বেশ কিছু খবরাখ্রর নিলেন। তারপর উৎফুম্ম হয়ে উঠলেন। বললেন, "তুমি ভাল করে খ্খেজখবর করে দেখো, বাঙালি ও ফরাসির পুর্বপুরুষ এক! হয় বাঙালিরা কোনও সময়ে ফরাসি দেশে হাজির হয়েছিল, অথবা ঠিক তার উল্টো!"

হেনরির মা খুব একসাইটেড হয়ে উঠেছেন। বললেন, "বিয়ে স্যদির ব্যাপারে ফরাসি ও বাঙালির মেজাজ এক। ঋধু তোমাকে একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিই, এই প্যারিস শহর দেখে কখনই সমস্ত ফরাসি সভ্যতা সম্বক্ধে ধারণা কোরো না। প্যারিসে মানুষকে একটা প্রেসার কুকারে ফেলে সেদ্ধ করা হচ্ছে, সমস্ত বৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে একটা মஸ তৈরি হচ্ছে। যার মধ্যে আমেরিকান স্টাইলও চলে আসছে। তুমি কি বিশ্পাস করবে, এখানকার লোক এখন হ্যামবার্গার খাওয়া পছন্দ করছে।"

আমি হাতে স্বর্গ পেয়ে গিয়েছি। হেনরি-জননীর কাছ থেকে ফরাসির

ভিতরকার খবর বের করে নেওয়া প্রয়োজন। পকেটে নোটবুক রয়েছে। এইসব থবরের লোভেই তো অমন সুন্দর কাসুন্দে－শিবপুর ছেড়ে এমনভাবে নিজেকে নির্বাসনে এনেছি। দূর থেকে প্যারিস দেখবার ইচ্ছে থাকলে তো আমি পিকচারবুক জোগাড় করে নিতে পারতাম। দুনিয়ার কে না জানে রভিন ছবির বইনে শহরণুলো যনো সুন্দর দেখায় আসলে শহরণুলো তার অর্ধ্ধে সুন্দর নয়। এ যেন আমাদের দেলে বিয়ের আগে কুমারী মেয়ের ফটোগ্রাফি। আলো ফেলে，পাউডার মাথিয়ে，বউদির শাড়ি পরিয়ে স্টুঁডির মালিক পাড়ার পদিকে প্িিনী করে তুলছে। বিদেশে সশরীরে আসার একমাত্র কারণ কিছू স্পেশাল কথাবর্তা শোন।।

লজ্জার মাথা খেয়ে আমি নোটবই বের করে ফেলেছি। হেনরির মা আপত্তি করজ্ন না। ফরাসির কোনও ব্যাপারে ঢাক্ঢক ওড়গুড় নেই，ঠিক আমাদের কলকাতার মতন। আমাদের যা কিছ্ম সব খোলাখুলি，এমনকি রাস্তাকে লৌচাগার হিসাবে ব্যবহার করা পর্যত্ত। কানে পৈতে খুরির্যে বসে পড়েছি পথে，ইচেছ হলে ছবি তোলো，ফরেনে দেখাও－কলকাতার কিছু এ্সস যায় না।

হেনরি－জনनীও বঙঙালি ও ফরাসি কালচাষ্ক্রু বোগসূত্র আবিক্ষার করতে


 ফরাসি ফতুর হয়েরে সেদিন পৃ⿱亠凶禸

হেনরির মা অবাক করলেন，পিতৃমাতৃদায়ের পরে আমরা বে খালিপদ হয়ে অনাথ অবস্থায় ঘুরে বেড়াই এই রেওয়াজও ফরাসি অঞ্চলে ছিল। শোকপর্বে তারা জুতো পরে না। বাড়তির মধ্যে শোকের বাড়িতে তারা এবদু দেওয়ালির ব্যবস্থা করে－দরজার সামনে বড়－বড় মোমবাতি জ্রেলে দেয়，যা দেখে লোকে বুঋতে পারে এদের অল্গেচচ ওরু হয়েছে，তুরুন কেউ সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন

চাঙ্গ ঘখন পেয়েছি，তখন ছাড়ছি না। ওরু করছি একেবারে 刃ুরু থেকে। ৩খু শ্মামেের দেশেই লোকভয় বা কুসংস্কার আছে বলে যাঁরা ঢক বাজান তাঁদের কাছে করজোড়ে নিবেদন－যান একবার ফরাসি দেশে，একটু থোঁখখবর করুন্ন। দুনিয়াকে যারা হাল－আমলের সভ্যতা লেখালো তাদের মধ্যে যেসব চালচলন রয়েছে তা নিজের চোে দেখে আসুন，তারপর নিন্দে করুন্ন নিজের দেশের মনুষের।

মিসেস ডূরের সর্গে আমি একমত। শুর করতে হয় একেবারে ওরু থেকে－ অর্থাৎ পুংসবন থেকে। ফ্রাসি এখনও জীবনকে ডজনখানেক স্কেলে ভাগ করে

নেবার মতন ভারতীয় নিপুণত অর্জন করেনি। তাদের হিসাবপত্তর গর্ভকাল থেকে। ওইখান থেকেই কিছু হিসেব নেওয়া যাক।

গর্ভকালে মেয়েরের নানা নিয়মকানুন আছে আমাদের গ্রামমগঞ্জ। বড়-বড় শহরেও সেসব বিশ্ষাস-অবিশ্ষাস মনুষের সঙ্গে চলে এসেছে গ্রাম থেকে। এখনও তার ব্যবহার হচ্ছে, কোনও বইপপ্র ছাড়া কেবল মুখে-মুখে বংশ পরম্পরায় মামাসিদের দৌলতে।

ফরাসি দেশে সন্তানসষ্ভবা রমণীদের লাল কাপড় দেখ্য একেবারেই বারণ। দুঃসাহস থাকনে দেখতে পারো, কিষ্ত তারপর যদি গর্ভপাত হয় হয় তাহলে কাউকে দোষ দিত্যো না। হঁঁ, মদ নিয়েও এই সময়ে খুব সাবধান হতে হবে, দেখতে হবে এক ফেঁঁটা মদও যেন চলকে গায়ে না পড়ে। আমি বললাম, "আমদের দেশে আসন্রপ্রসবা রমণীকে প্রুপ্ণাত্র তৈনের সত্গে তুলনা করা হয়েছে, তকে এমন সাবধানে রাখতে হবে যেন তৈল চলকে না পড়ে ""

চুপি-ূূপি বলে রাখি, গর্ভিনী অব্থ্যায় গা হুলকানো ফরাসির নিয়মবিরুদ্দবিপদ আসতে পারে।
 প্রসবের জন্যে ফরাসিরা পরে একটা কাপঢৌুক্রেরো যা আশীর্বাদ করিয়ে আনা




আ区্টে, এবার আসল কথায় আসা যাক। গর্ভে ছেলে না মেয়ে, এই কৌহুহন যুগযুগাত্তের। আজকাল তো স্বামীস্ত্রী ঘুটছ্নে ইলেকট্রনিক যন্ট্রের সাহাযা নিতে। পরিস্থিতি এমন অবস্থায় আসছে যে আমাদের সরকারবাহাদুর এই পরীহ্ষা বেআইনি করবার কথ্ধ ভাবছেন। সাবেকি ফরাসি আলট্রা সাউఅ পরীষ্ষায় থোকা না থুকু তা জানবার জন্যে অপেক্ষা করে না। সোজা পথ আছে, জেনে নিন ভাবী মাফ্যেরা ও তাঁর স্বামী ও শ্বঙুরশাওড়িরা। ফরাসি গর্ভিনী নাইটট্রেস পরে সোজা হয়ে দাঁড়াবেন। তারপর একটি টাকা কপালের কাছ থেকে নাকের ওপর দিয়ে ছেড়ে দেবেন। মুদ্রারি শরীরের ওপর দিত্যে গড়িয়ে-গড়িয়ে যদি ডান দিকে পড়ে তাহলে নিশ্তিত থাকুন, খোকা হবে। মেয়ের সাধ থাকলে ভগবানের কাছে ধার্থনা করুন্ন, মুদ্রাটি যেন বাঁদিকে পড়ে। যেদিকেই পড়ুক, হতাশ হবেন না, দूঃথ করবেন না, সামনে আরও সুযোগ রয়েছে। এক মাহে শীত পালায় না। ফরাসি সরকারও आমাদের সরকারের মতন নির্নজ্জ নয়, পাবনিককে নাসবন্দি করার জন্যে সারাদ্মণ তাকে তাড়া করজে না। হোক না বেবি। জাতের একদম বাড় নেই, বেবি হলে খুশি ফরাসি সরকার।

তারপর মা ষষ্ঠীর (থুড়ি, মা মার্গারেটের) দয়ায় বেবি তো ডৃমিষ্ঠे হলো। ছেলে হলে একটু আনন্দের বাড়াবাড়ির জন্যে বাঙালি মায়ের বদনাম। যাও না বাপধন ফররাসি গাঁয়েーদেখবে চার্চের ঘণ্টা বাজছে মা ষষ্ঠীকে ধন্যবাদ দেবার জন্যে। ছেলে হলে বাজবে বড় ঘণ্টা, মেয়েদের জন্যে ছোট ঘণ্ট।। খোকা হলে এক-এক ধাক্ষায় ত্নিবার শব্দ, মেয়ে হলে মাত্র দু"বার শব্দ। এদেলে ধম্মোবাপ বলে একটা জিনিস আছে, যা আমাদের নেই। এই গড্ফাদরের কিছু খরচাপাতির দায় আছে। চার্নে কতঙ্ষণ মা মার্গারেটের জয়ষ্বনি হবে তা নির্ভর করবে উনি কী রকম ভাবে গাঁট আলগা করছেন। যদি একঠু দরাজ হাত হন তাহনে গাঁঁয়ের মন্দিরের (থুড়ি চার্চ) ঘন্টা এক হপ্ৰাধরে ঢং ঢং করে বাজবে, লোকে জনবে কোল আলো করা গোকা অথবা খুকু এসেছে কারও ঘরে। মা মষ্ঠী ওকে বাঁচিয়ে রাথে। বড় হয়ে ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করুক এই বেবি। সবাই প্রার্থনা করবে।

আটকড়াই, অন্নপ্রাশন ইত্যাদির কাছকাছি উৎসব ফরাসিদেরও আছে। এই সময় বেবি যেসব ঝলমলে জামাকাপড় পরে তা দেখলে বাঙালি মায়ের বা দিদিমার আর কোনও লজ্জা থাকবে না। অন্নপ্রাশ্রে টোপর শুধু বাঙালিরাই পরায় না, বিশ্পাস না-হলে টিকিট কেটে যাও ফাক্টুা গাঁ়ে। বেবিরা ওখানে বে টোপর পরে তার নাম ‘অবেট’, এর রং হয়েষ্টি। শুভকাজের পর এই অবেট খুব য়্ন করে রেখে দেওয়া হয়। মা মাধ্রেট্ দয়া করনে আবার এই ঢোপর বের করা হবে, পরানো হবে পরবকর্থী মবজাতককে।
 আপনি আনন্দ পাচ্ছেন। কিত্টু 丬ুব সাবধান হতে হবে এই পর্यায়ে, আপনাকে দেখতে হবে কোনও ক্রমেই যেন বেবি ছাঁততে-ইাঁততে টেবিলের তলায় চলে না যায় ! এর বিপদ ভীষণ ! বেবির বাড় বন্ধ হয়ে যাবে, ভীষণ বেঁটে ছেলে অথবা মেয়ে নিয়ে আপনাকে সারা জন্ম দুঃখ করতে হবে। কতগুলো গাছ আছে, যার তলা দিয়েও শিশুদের হাঁটা বারণ, ওই একই বিপদের আশকায়। তালিকা জানতে হন্ে হেনরির মায়ের সঙ্গে আপনাকে গোপন যোগাযোগ স্থ|পন করতে হবে।

आসুন এবার, খোকাখুকুর চুল ও নখ নিয়ে আলোচনা করা যাক। বাবা তারকনাথের জন্যে শিশুর চুল দোর ধরা থাকলে বাঙালি মায়ের কুসং্ক্কারাচ্ছন্ন মনোবৃত্তি নিয়ে সমালোচনা হয়। অনেক ফরাসি অঞ্চলে একবছর না হওয়া পর্य্ত শিশুর নখ কাটl বারণ। অনেক গাঁ আছে যেখানে সাতবছর পর্যশ্ত নো নখ কাট। আর নখ যদি কাটতত হয়, দয়া করে কাঁচি বা নরুন আনবেন না। কাজটি সারতে হবে গর্ভখারিণী জনनীকে নিজের দাঁত দিয়ে। কাঁচি ব্যবহার করতে পারেন, কিদ্ট ছেলে বা মেয়ে যদি চোর অথবা দুচ্চরিত্র হয় তার জন্যে সমস্ত দোষটা আপনারই


ঝাঁকড়া ধাঁকড়া চুল, চোরের-মা হওয়া থেকে ঝাঁকড়া চুল ছেলের-মা হওয়া বে অনেক ভাল তা আপনিও নিশ্চয় স্বীকার করবেন।

ছেলেমেয়ের জন্যে প্রচঔ চিষ্তা করলেও ফরাসিরা ছোটদের ট্যাং-ট্যং করে কথ্থ শোনায়। আমেরিকানদের মতন বাচ্চাদের লাই দেয় না ফরাসি বাপ অথবা মা। একদু ঠেকা দিয়ে, একদু বাঙ করে পরস্পরের মধ্যে কথ্য বলাটা ফরাসি স্বভাব। এটা বিদেশিরা প্রায়ই বুభণু পারে না। তারা ডুল বুঝে অপমানিত বোধ করে, ভবে ফরাসি ইচ্ছে করেই পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধাচ্চে। এই ট্যাং-ট্যাং কথাবর্তার শুরু জীবনের আদি পর্বে। ছেলে যখন থিদে পেয়েছে বলে ঘ্যান-ঘ্যান করজে তথন তার উত্তরে ফরাসি যা প্রয়ই বলে शাকে তা শুনলে ইংরেজ অথবা মার্কিনী মা, কিংবা आমাের এই প্রজন্মের ‘সানन्দা'-জননীরা ভিরমি খাবেন! খোকা অথবা খুকু যখন খাবো-খাবো করে আব্দার করচে, তখন ফরাসি জননী ব্যঙ্গ করে বলছ্নে, "এখন নিজের একটা হাত খাও আর একটা হাত রেথে দাও কানকে খবার জন্যে!"

ফরাসি জনनী যে তঁর শিশুটিকে কারও থেecerom जালবাস্নে তা নয়। কিষ্ঠ তাকে ইগ্গিত দেওয়া হচ্ছে যখন-তখন মিষ্ঠেঠুক্থা বোলো না, অযथা আব্দার



য্রান্সের ब্রিটানি অঞ্চনে ছোদ্য়্যী শক্ত করে গড়ে তোনবার জন্যে পরস্পরের মধ্যে মারামারিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। নতুন সমবয়সী ছেলে দেখলে তকে চকোলেট দিয়ে আদর করার চেয়ে লড়ে যাও এক হাত, হয়ে যাক কিছু কিল চড়ের বিনিময়। এক শহরের বাচ্চার সজ্গে আরেক শহরের বাচ্চাদের লড়াইয়ে অনেক সময় উৎসাহ দেওয়া হয়। একপাড়ার ছেলের সঙ্গে আরেক পাড়ার ছেলের মারামারিতে খবর শুনে যেসব বাঙালি চিত্তানায়ক দেশের ভবিষ্যৎ সম্বক্ধে হতাশা বোধ করেন তাঁরা জেনে রাখুন বছরের তিনটি নির্ধারিত দিনে (রোগেশন ডে) কোনও জায়গায় দুইদল ছেলে নিজেদের মধ্যে ঢিল ছোড়াছুড়ি করে। দু’ একটা জায়গায় দু’পাড়ার ছোড়াদের প্রচ মারামারি হাতাহাতি দেখবার জন্যে বড্র লোক জড়ো হয়। তাদের উত্তেজনা থেকে মোহনবাগান, ইস্টব্সল ও মোহাম্যোন স্পোর্টি-এর সাপার্টারেরা কিছু টেকনিকাল ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারেন।

এবার আসুন বিয়ে সাদি ও সম্বন্ধের বিষয়ে। আমার এক বন্ধু ভীষণ চিত্তাগ্তন্ত হন যখন শোনেন বরিশালের পাত্রের জন্য বাবা-মা বরিশালের পাত্রী খ্যাজেন। ঢকার লোকেরা এখনও কলকাতায় বসে ঢাকার পাল্টিঘর পেলে ভীষণ ঋুশি

হন। খবরের কাগজের পাত্র-পাত্রী স্তুন্ডে এই ধরনের বিষ্ঞাপন দেথে যাঁরা সারিডন খান তাঁদের কাছে সবিনয় নিবেদন এতে অস্বাজাবিক কিছू নেই, জাতীয় সংহতি এতে গোমায় যায় না। অন্য জাতের স্বামী অথবা শ্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় শুলেই সংকীর্ণতা কেটে যায় না।

একটা পুরনো ফরাাসী প্রবাদ আছে : "বউ এবং গোরু নিজের গাঁ থেকে সং্রহ কোরে।" " বাপারটা এখন ঠিক গ্ৰঁয়ে সীমাবদ্ধ না থাকলেও এক অঞ্চলের ফরাসি বড় শহরেও সেই অঞ্চলের এক ফরাসিনির সাঙ্শাৎ পেলে একুু ভরসা পায়, একদু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এর মধ্যে সংকীর্ণতা নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে যে-লোক নিজের গাঁকে ভালবাসতে পারলো না সে আবার কী করে পুরো দেশটাকে ভালবাসবে ? নিজের গাঁ়়ের মেয়ে বিয়ে করে, নিজের গঁয়ের গাইয়ের দুধ খেয়েও সারা দুনিয়াকে ভালবাসা यায় যদি মনে কোনও হিংসে না থকে, পাপ না থাকে, ভয় না থাকে, अভিমান না থাকে।

থাকগে ওসব বড়-বড় কথা। বে দুনিয়াকে ভালবাসবে সে কারও লেকচারের জন্যে अপপক্ষা করবে না। এর জন্যে এম-এ পি-এট্ৰ--ডি মহাপত্তিত হওয়ারও
 দেখুন। ওँর ওয়াইফ সারদামণি চাই্যের্যের জীট নেড়ে চেড়ে দেখুন। অন্তত

 শিট্ে আসুন গরিব চাষা, কামার্রারির দোকানির কাছে।

आমাদের মেয়েরা ভাল স্বামীর জন্যে শিবরাত্রি করে, না খেয়ে না দেয়ে সারারাত জেগে থােে ঘুমকে তাড়িয়ে। তারা ত্রত করে, মন্দিরে যায়, বাউনকে ચাওয়ায়, ফল্ন উপহার দেয়। এইসব দেখে যেসব ইংরিজি-জানা এগারো-আনা মেমসায়েবরা হায়-হায় করেন তাঁরা শুনুন বিষবন্দিত ফরাসি ললনারাও এইসব র্রত পালন করতেন এবং এখনও করেন।

ধ্রুন ১লা মে’র কथা। মে দিবসের নাম করে আমরা হাত গুটিয়ে ছুটি উপভোগ করি। অপেক্কাকৃত কর্মঠরা ছোটেন মনুমেন্টের তলায় সর্বহারার সামিল হর্যে ব্জাপচা বক্টৃত শোনার জন্যে। (হে ভগবান, আমাদের দেশের নেতাদের একদু বক্ত্ত শেখাও, ওঁদদর একদু হোমওয়ার্ক করতে বনো। এতো খারাপ একঘেয়ে ছেঁেো কথা দুনিয়ার আর কোথাও জনগণের ওপর এই ভাবে বর্ষণ কरा হয় ना।)

या বলছিলাম, ওই ১লা মে একটি প্রাচীন মেয়েলি ব্রত হলো ‘মে রোপণ’। কী ধরনের স্বামী সে চাইবে বা পাবে তার জন্যেই এই ফরাসি ব্রত। ঐদিন আমরা যখন মে দিবসের নাম করে সকাল সাতটা পর্যত্ত ভোস-ডেোসস করে ঘুমোচ্চি তথন

ফররাসি গাঁয়ের মেয়ে সূর্ব্যেদয়ের আগে শयাত্যাগ করবে। হাতে থাকবে একটি জলের কমজলু এবং হথহর্ন গাছের ছোট্ট একটি ডান। সুর্य ওঠার আগে ফরাসি লনनা হাজির হবে ঝরনার ধরে। এবার এই ব্রতচারিণী হাঁট গেড়ে বসে পড়ে প্রার্থনা করবে এবং হথহর্ণ গাছের ডালটি মাটিতে পুঁতে ফেনবে। তারপর শুন্য ক্মఆলু পুর্ণ করতে হবে ঝরনার জলে। বাঁ হাতের আডূল দিয়ে ঔ জল নাড়তে হবে এবং মষ্ত্র পড়তে হবে। নিতততই গোপন মষ্র্র। কিষ্তু यেসব পাঠিকা এই ভ্রত এদেশেও চালু করতু উৎসাহিনী তাঁদের নিরাশ করে লাভ নেই। খুব সোজা মশ্ত্র—"আমি! র্যাবি! ज্যানি!’

এই তিন শব্দের কী শক্তি থাকতে পারে যাঁরা জিষ্মেস করবেন তাঁদের কাছে করজোড়ে নিবেদন-ফরাসি তে ভারতের মতন অख্ঞান তমসাঙ্ধকারে নিমষ্জিত কুসংস্কারপুর্ণ সড্যতার অংশ নয়। এই মন্ত্র পড়ে ফল হয়েছে বলেই তো শত শত বর্ষ ধরে এই ব্রত চালু রয়েছে।

দাঁড়ান, সব শেষ হয়নি। ভেবে বসবেন না, তিনবার ‘আমি, র্যাবি, ভ্যানি’ বললেই ভবিষ্যৎ স্বামীর মুথটি आপনি দেখতে প্যেবন মনের টিতি পর্দায়।
 শান্তভাবে গুন্ন গুনে ন'বার ঐ মষ্র পড়তে হৃর্যদি উচ্চারণ নির্ভুন হয়ে থাকে,


 তকিয়ে দেথো। ঐ জলে তোমার ভাবী স্বামীদেবতার ছৃবি দেথতে পবে।

মিসেস ডুরে বললেন, "রুমি চিন্তা কোরো না। তোমাকে আমি বই থেকে কিছ্ম প্রবক্ধের ফটোকপি দিয়ে দেবো, যাতে কেউ না তোমাকে অবিশ্পাস করে।"

আমি বললাম, "তাহলে খুব উপকার হয়। আপনার দেশাচারের সজ্গে আমার লেশাচারের খুব মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।"

মিসেস ডুরে বনলেন, "আমার মনে হয়, নতুন যুগের ইউরোপীয় মেয়েরা তোমাদের মেয়েদের র্রতকথ্থ সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হবে। ঠিকভাবে অনুপ্রািিত করতে পারলে হয়তো দেখবে সারা দুনিয়ার সুন্দরীর৷ তোমাদের মতই শিবরাত্রি পালন করছে। পৃথিবীতে কোন্ মেয়ে ভাল স্বামী চায় না বলো?"

आমি ভাবনাম, একজন বাঙালি প্রচারকের অবিশ্ধাস্য প্রচেষ্টায় দূনিয়ার অনেকে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ হরে-হরে করে উদ্দাম নৃত্য করছে নিউইয়রে, টরন্টোয়, লগুনে, প্যারিসে। কিল্তু নর্ড শিভা এখনও তেমন কন্চে পাচ্ছেন না। একফু চেষ্টা ঢালাতে হবে। ফরাসি মালঙ্ম্মীদের দিয়ে শুরু করতে পারলে মন্দ হয় না। তঁরা यদি একবার এই শিবরাত্তিরের উপোসটা শুরু করে দেন তখন কে আমাদের

দেখv?
आমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে এইসব মালক্ষ্মীদের ভুজিয়ে ভাজ্রিয়ে তারকেশ্পরে হাজির করা। जারকেশ্পর একবার ক্রিক করলে কে তখন আমাদের দেথে! কারণ মালঙ্ষীীরা ঢো একা আসবেন না। তাঁদের সক্গে বা পিছ্ন-পিছ্ল আসবেন ওঁদের শিবঠাকুর সায়েবরা। সুতরাং তারকেপ্ধরের চারদিকে গজিয়ে উঠবে অন্তত শতখানেক হোটেল। ইতিয়া ফেস্টিভ্যালের নাম করে শুখু কামার, ছুতোর, পোটো এবং গাইয়েদের বিদেশ দেখালে চলবে না। দেখাতে হবে দেশাচার, সৃষ্টি করতে হবে অনণ্তকালের মায়ামোহ।

जর্থাৎ দেশে গিৰ্যেই আমাকে ফরাসি ভাষা নিষত্ হবে এবং লিথতে হবে আমাদের আচার সম্পর্কে একটা রচনা।

সুরসিকা মিসেস ডুরে আমাকে নিরূৎসাহ করলেন ন।। বললেন, "আপনি যা করূেেন তার জন্যে রইলো আমাদের আগাম সমর্থন।

স্নেহময়ী হেনরি-জননী শ্রীমতী ডুরে আমায় স্রাদর যঢ্ন করে চলেছেন। ফ্রাসির বর্ণবিদ্বেষ আছে কি না তা আমি ঠিক ব্রূধ্ঠ犬১তে পারছি ন।। অনাবর্ণের বিদেশিকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেশছাড়া ব্ষ্বের্র জন্যে ফরাসি সরকার এবং

 দেথতে যায়, ব্যালের টিকিট ক্রে ত্রে তল কালো শরীরের নায়িকা না দেখলে তার মন ভরে না। মুলাঁ রুজের ভৈ বিখ্যাত ক্যান ক্যান ও নৃত্য প্রদর্শনী বহूবছর ধরে চলছে তার মধ্যমণি কোনও না কোনও কাनা রমণী।

কালা রমণীর শরীরের প্রতি চাপা টান লুকিয়ে আছে ফরাসি পুরুষের অন্তরগুহায়। আর ব্যবহারে তো কথাই নেই। কিষ্ট এই যে হেনরি-জননী আমার সc্গে মধুর ব্যবহার করছ্নে তার মধ্যে নিখাদ মা-মাসির ভালবাসা ছাড়া কিছুই নেই। সৌদ্দর্যের সন্গে একদু স্নেহুসা না-মিশলে ভুবনমোহিনী হওয়া যায় না, সাধে কি আর ফরাসিনির সান্ধিধ্যের জন্য দুনিয়া এতেে উদ্বেল।

শ্রীমতী ডুরের সহ্গে ফরাসি घরকন্না, বিয়েসা|ি সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, হেন্নরির বাবার কাজ থেকে ফিস্রতে আরও একটু দেরি রয়েছে, সুতরাং দ্বিধা কোরো না, যা জননবার আহে জেনে যাও। অতএব আমি নৌটবই বন্ধ করছি না। বাড়তি থবর পাবো বলে কাল সকালে দু’একাঁা প্রবক্ধের ফট্টো কপি হেনরি আমাকে দিয়ে দেবে।

প্রেমের নানা কৌশলে ফরাসি পারদর্শিতার খ্যাতি বিশবিদিত। জার্মান, ইংরেজ তো মেয়ে পটানো ছড়া বিশেষ কিছ্ম জানে না, কিষ্ঠু ফরাসি জানে প্রকৃত

প্রেমের ভাষা। যেমন আমরা জানি ভক্তির ভাষা। রমণীকে জননী হিসাবে পুজো করার ব্যাপারে আমরা দুনিয়ার একনম্বর，কেউ আমাদের নখের যুগ্যি নয়।

কিষ্তু প্রেমের প্রকাশ ？মনের মধ্যে প্রেম এলে ফরাসি প্রথমেই বাঙালির মতন গুন－গুন করে গান ভাঁজে না，বা পদ্য লেখে না，বা চিঠি পোস্ট করে না। ফরাসি তার উরুটি দিয়ে ফরাসিনির উরু স্পর্শ করে সিগন্যাল পাঠায়। এই এক অप্ডুত ব্যাপার，রমণীর উর্ধ্বাগ নিয়ে ফরাসির তেমন মাথাব্যথা নেই，যত কৌতৃহল ও আকর্ষণ তার নিম্নাজ্গে—নিতম্বে，ঊরুতে，পাদপম্মে। বহ্ষদেশ নিয়ে যত মাতামাতি সংস্ককত সাহিজ্যে ও আমাদের প্রাচীন ভাস্কর্বে তার সিকিভাগও উৎসাহ নেই ফরাসির। বরং প্রবলাপয়োষরাদের প্রতি ফরাসি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে ＇নর্মাজ্রির গাভী’ বলে একটি গালাগালির মাধ্যমে।

প্রেমের প্রকাশের ব্যাপারে নানা আঞ্চলিকতার সংবাদ সংগ্রহ করা গেলো। ‘ুনুন মশাই，প্রেমিকাকে দেখে ‘আমার ভুবনে বসন্ত নাই’ ইত্যাদি বলে গান ভাঁজতে বসলে ফর্রাসি গাঁয়ে তেমন কোনও লাভ হবে না। একটি অঞ্চলে （মোরভাঁ）পরস্পরের ঘাড়ে অথবা পিঠঠ একটি দ্ডু মেরে বিজ্ঞাপিত করতে হবে প্রথম প্রেমের প্রকাশ। আর একটি অঞ্চল্গে＠্যয়েটির হাত পাকড়াও করে একটু নিপীড়ন করতে হবে যতক্ষণ না সন্ণ্রীষ্ঠ সায় দিচ্ছেন এবং কোলে বসে পড়ছেন। বললাম，আমাদেরও একস্মষ্לీপাণিপীড়ন বলে একটা কথা ছিল， আজকল লোকে অবশ্য তার মা大্রে ক্শিতে পারে না। হেনরি－জননী খুব আগ্রহ
 পাওয়া গেলো！

কুইসপার বলে একটি অঞ্ঞলে প্রেমপ্রকাশের রীTি হলো পরস্পরের কাঁধে চপ্পেটাঘাত। কিষ্ণু＂ছার থেকে কিছু দুরেই আর একটি অঞ্চলে চপেটাঘাত অচল। সেঈানে প্রয়োজন গ্যাতশেক，যার বাংলা কী করে করমর্দন হল্লো তা ভাষাবিদরাই বলতে পারেন। শেক মানে তো ঝাঁকনি，ইদানীং তো ‘শেক’ বলতে বোঝায় সরবত।

ব্রিটানি বলে একটি অঞ্চলের কথা দুনিয়ার সবাই শনেছে। অমন যে অমন গ্রেট ব্রিটেন সেও নিজের নামটা টুকলিযাই করেছে এই অঞ্চল থেকে। সেখানে প্রেম প্রকাশ করতে হলে যা করতে হবে তা বলতে হাওড়া－কাঙুন্দের রকবাজ্জরাও লজ্জ্রা পাবে। ওখানে প্রেমিক－প্রেমিকা পরস্পরের মুখের দিকে থুছু ছোড়ে । বুঝুন ব্যাপারটা ！বঙ্গীয় সমজে এই ফরাসি আদব ইমপোঁ্ট করলে থানার মেজবাবু পাড়ার কোনও ছেলেকে আঙ্ত রাখবেন না！মেজবাবুর এ－ব্যাপারে উৎসাহ না－থাকলেও মুক্তি নেই，তাঁর পিছনে লাগবে কাগজ্েের সম্পাদক－ প্রতিদিন সম্পাদকীয় স্তম্ভে গরম－গরম আর্টিকেল লিখে প্রমাণ করে দেবে দেশ

গোক্মায় যাচ্ছে অথচ পুলিশ নিক্ক্রিয়!
বেশ বাপু, থুতু তোমার অপছন্দ, তোমার ধারণা প্রেম ব্যু হবার পরেই যত থুতু ছোড়াছুড়ি হয়ে থাকে। তা হলে ब্রিটানি ছেড়ে চলো অন্যত্র-ফরাসিদেশ তো মোনাকো নয় যে পাঁচপা এগোলেই অন্য দেশের সীমান্ত অতিক্রম করলে। অন্কে জায়গা রয়েছে ফরাসি দেশে নানা আচারের জন্যে।

প্রেমের বাপারে আপেল, ডালিম, আঙুর থেকে বাতাবি লেবু পর্যস্ত নানা ফলেরও ডূমিকা রয়েছে। রমণী অঙ্গের নানা বৈশিষ্ট্য বর্ণাায় নানা ফলের ওপর নির্ভর করেছেন মহাকবি কালিদাস থেকে আরশ করে কবিশেখর কালিদাস রায় পর্যন্ত। প্রেমের ইপ্রিত হিসাবে ফরাসিরা কোনও-কোনও অঞ্চলে তাই আপেলের শরণাপন্ন হয়! সোজা কাজ, একট্টা আপেল এবদুখানি খেয়ে অন্যপার্টির দিকে এগিয়ে দেওয়া, সেই অর্ধভক্ষিত আপেলে আর একটি কামড় পড়লেই প্রেমের সার্কিটের পরিপুর্ণতーএবার যাকে বলে কিনা চানাও পানসি রোখে কে!

ঢিল অথবা ইট ছোড়ার ব্যাপারে বাঙালি এবং ফরাসিি দু 'জনেই সিদ্ধহস্ত-এ বলে আমাকে দ্যাখ, ও বলে আমাকে দ্যাখ। ওখু তফ্রাত, ঢিলটা বাঙালি ব্যবহার


 লাভ করবে অবশাই।
 থ্রিয়কর্তব্য বলে উম্মেখ করেছি, কিষ্ঠ নর্মাগির লোকরা প্রেমের প্রকোপে প্রিয়ার ঝুড়ি বহন করতে বাগ্র হয়ে ওঠে। তল্পিবহন করাটা আমাদের দেশে এক ধরনের গালাগালি, কিস্তু ফরাসিতে নয়। আরও একটি অঞ্চনে তরুণ ধ্রেমিক অত ভার বহন করতে চায় না—সেখানে স্রেফ দিদিমণির ছাতাটি সে তুলে নেয় বহন করবার জন্যে। এখানে এ-ব্যবস্থা চালু করা যুক্তিযুক্ত হবে না, কারণ ট্রামে-বাসে ছাতাচোর হাতেনাতে ধরা পড়লেও মেজবাবু কোনও কঠিন ব্যবস্থ নিতে পারবেন না।

বিবাহের দীর্ঘ জটিল পথে প্রেমের সবুজ সক্কেতই সব নয়। একসময় পছ্দ্দত মেয়েট্কেকে বিবাহপ্রস্তাব দিতে হবে। এই কাজটির ব্যাপারে ফরাসি শত-শত বছর ধরে মাথা ঘামাচ্ছে। সেই হিসাব পেয়ে আমার মাथা খুরছে-यস্মিন দেশে যদাচার বলে হাত ঔটিয়ে বসে থাকা চলবে না, এ-যুগে এক দেশের মানুষ অপর দেশের শ্রেষ্ঠ আচারকে গ্রহণ করছে নত মস্তকে এবং বিপুল आध্রহে।

ফ্লানডার্স, লাইমুজিন প্রভৃতি অঞ্চনে ছোকরা প্রেমিককেই মেয়ের বপপের

দ্বারস্থ হয়ে নতমস্তকে প্রস্তাব পেশ করতে হবে। কিন্তু গ্যাসকনি, ব্রিটানি অঞ্চলে ছোকরাকে ব্যাস্ত হতে দেখলে মেয়ের বাবা মোটেই সষ্তুষ্ট হবেন না, তিনি প্রত্যাশা করবেন ছেলের বাবাকে। যারা দেশাচার জানে তারা হাঙ্গামা না বাড়িয়ে স্বয়ং পিতৃদেবকে ভাবী শ্বঙুরের কাছ ঠেলেঠুলে পাঠাবে।

আরও একটি অঞ্চলে কাজটি সারতে গেলে অভিনয়দক্ষতার প্রয়োজন। সেখানে প্রেমিক হাজির হবে ভাবী প্বশুরাশড়ির কাছে এবং হাউহাউ করে কাঁদতে লাগবে—আমার বাবা বেঁচে নেই, তিনি থাকলে...যার বাবা মা বহাল তবিয়ত তার এই স্পেশাল সুবিধে নেই। সে বলবে, ফসলের অবস্থা এবার খুব খারাপ, গাইবাছুরের অবস্থা কহতব্য নয়——বার তার চোখ দিয়ে দর দরু করে জল গড়াতে শুরু করবে। প্রত্যুত্তরে স্দি প্রেমিকার বাবা-মা কান্নায় ভেঙে পড়েন তা হলে বুঝতে হবে ওষুধ ধরেছে, ‘র্রা তাকে জামাই করে নিতে রাজি হয়েছেন। আবার একটি অঞ্চল আছে যেখান্ পাত্রী নিজেই আঅ্মীয়স্বজনপরিবৃতi হয়ে প্রেমিকের বাড়িতে হাজির হন ৷৷ং প্রস্তাব পেশ করেন।

আর লিপ ইয়ারের কথা রতা জানেনই। প্রুত চারবছর অস্তর যেবার ফেব্রুয়ারি মাস উনত্রিশ দিন সেবার ওই ২ই((6) ফৈব্রুয়ারি মেয়েদের দুর্লভ সুযোগ, তারা নিজেরাই ছেলেদের কাছ্রে িিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে। স্ত্রী স্বাধীনতার এতো বড়াই করে ইউরোপ-ক্য়্ম্মীরিকা, কিস্তু মেয়েদের বিয়ের প্রস্তাব করার স্বাধীনতা আজও নেই। তাকু দ্ক্বিবল প্রস্তাবিত হলে হাঁ অথবা না বলতে পারে।

এই যে বিয়ের প্রস্তাব, এটি দেওয়ার আগে ফরাসি একটু বাজিয়ে নিতে চায় । यमि 'नা’ শোনার সামান্যতম আশস্কা থকে তা হলে কোন ছোকরা ভাল জামাকাপড় পরে প্রেমিকের বাপের দরজায় কড়া নাড়বে এবং অপমানিত হবে ?

যাই হোক, কাছাকাছি গাঁয়ের ছেলের মুখের ওপর না বলে কোন বাপ দুই পরিবারের সম্পর্ক চিরকালে জন্যে বিষময় করে তুলতে চাইবেন ? তাই মেয়ের বাপের পক্ষ থেকে মুথে কিছু না বলে সকেক ব্যবহারের রীতি দীর্ঘদিন ধরে চালু আছে।

ञুনুন দু'একটা নমুনা। মনে করুন আপনি অভার্ন অঞ্চলের এক রূপসীর বাপের দ্বারস্থ হয়েছ্নে। তিনি মন দিয়ে আপনার অনুনয় বিনয় ওনলেনে, এরপর আপনি নিতান্ত অসভ্য না হলে তাৎক্ষণিক উত্তর আশা করবেন না । আপনি একই পরে নজর রাথুন घরের ঝাঁটার দিকে। যদি ঝাঁটার বাঁট নীচের দিকে রাখা দেখলেন তাহলে বুঝলেন, আপনার কপাল-মন্দ। এ-বাড়ির জামাই হবার সুযোগ এ জন্মে-হলো না। বেটার লাক নেকস্ট লাইফ।

পাত্র শছন্দ না-হলে তাকে ঝাঁটা দেখিয়ে বিদায় করাটা অনেক করুণহৃদয়

বাপের মনে লাগে। তাই প্রায় অধিকাংশ ফরাসি অঞ্চনে অন্যপপ্গ। না বাপু, তুমি আমার মেয়ের নথখর যোগ্যি নও এই কথা ইস্ৰিতে বলবার জন্যে পাত্রীর বাপ পাত্রের হা্ত একটা খালি থলে ধরিয়ে দেন।এই খালি থলে দেখা মানেই, কপাল প্রস্ন হলো না। আমাদের জুট মিল মালিকদের পক্ষে আনন্দ সংবাদ, কারণ সুন্দরী মেয়ের বাবাদের বাড়িতে ডজন-ডজন খালি থলে স্টক করার প্রয়োজন হতে পারে।

यাঁরা হাতে খালি থলে (অথবা ঘারিকেন!) ধরিয়ে দিতে পারেন না, তাঁরা কয়েকটি শস্যের দানা এনে প্রন্তাবকারীর পকেটে পুরে দেন। এর जর্থ কপাল পুড়লে।

কিষ্ুু यদি প্রস্তাব মঞ্রুর হয় ? সেখানেও কেউ মুখ খুনে হাঁ বলবে না। তোমার কথ্থ শুনে যদি বসতে বলা হনো তার অর্থ কেম্মা ফতে। অনেক জায়গায় আবার ঝাঁটার শরণ নেওয়া হয়। প্রস্তাবক যেখানে বসেছে তার চারদিক «াঁট দেওয়া হয়—অর্থাৎ আগাম জামাই-আদর তরু হয়ে গেলো।

প্রস্তাব নাকচের যেসব পদ্ধতি রয়েছে তা শিথতে হলে মেয়ের বাপ হিসাবে আপনাকে দীর্घদিন অাল্পে শিক্ষেনবিশি করতে

আরও দু’একটা নমুনা নিবেদন করা যাক ঋির্রের প্রস্তাব বিবেচনা করার সময়
 জা হলে তিনি হাতের এই চাবিটা তিদ্রের্রে ঘোরাবেন, এরপর আর কোনও এঁড়ে তর্ক চলবে না, মেনে নিতে হद্রে

অনেক হামামা করে মেয়ের্র প্রতি মুক্ধ হয়ে কেউ এসেছে, তকে পত্রপাঠ বিদায় করাটl অনেক মেয়ের বাপ-মা পছন্দ করেন না। প্রস্তুব শোনবার পর यদি এৰটা প্রেটে কন্যেকটা ডিম আনা হয় তা হলে বুঝলেন কপাল মন্দ। আর यদি आপনার आপ্যায়নের জন্যে আপেল লেওয়া হলো তা হলে বুঝলেন আপনার মনभ্कামনা পৃর্ণ হয়েছে।দুনিয়ায় সর্বত ৩ভকর্মে আপেল ন্যাসপাতির এতো কদর বেন্ন जা মরোবিষ্ভানী বা সমাজতত্তিকরা বলতত পারবেন।

ডিম মানেই দেখ यাচ্ছ ফরাসি দেশে না। বুরবন অঞ্চলে ডিম সেদ্ধ নয়, ওমলেট খাইয়ে না জানানো হয়।

ব্রিটানিতে মেয়ের বাপ অপেক্ম। মেয়ের নিজেরও বিশিষ্ট ভূমিক থাকে। সব প্রস্তাব মুখ বুজে ওনে সে যদি না বলতত চায় ত হলে সে অতিথিকে খাওয়াবে


শ্রীমতী ড়রে বই দেথে এবার বললেন, ডোমাকে একদু ভুলই বলেছি। নিভারন অঞ্চলে ল্রেমিকারা ওমলেট দেখলে মন খারাপ করে না, ওখানে ওমলেট মানে ইয়েস-চিজ ও জল দেওয়া মানে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

প্রস্তাবে হ্যঁ বললেই সব হাগামার অবসান হলো না। আসলে ওইটাই তো কলির সন্ধে ！লক্ষ কথী না হলে ফরাসিও বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারে না। এই ছ্যাঁ বলার পরে কয়েক সপ্তাহ ধরে পাত্র এবং পাত্রীপক্ষকে ঘন－ঘন পরস্পরের বাড়িতে এবং দীর্ঘসময় ধরে নানা আলোচনায় প্রচণ ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। শুনে বুকে বল আসছে，দুনিয়ার সবচেয়ে নচ্ছার জাত হিসাবে কেবল আমাদের কেন চিহ্তিত করা হচ্ছে বিয়েসাদি উপলক্ষে অন্তত নাখখানেক কথা বলার জন্য এবং দেনা－পাওনা নিয়ে নির্লজ্জ আনোচনা করার জন্যে। সবিনয় নিবদন। ছাপানো বইতে বলছে অনেকসময় ফরাসি বিয়েতে পয়সাকড়ি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়，এবং ওই বিষয়ে মতৈক্য না হলে আলোচনা ভেঙে পড়ে।

আজ্ঞে ঁঁযা，আমরা যাকে ‘পাকা দেখা’ বা ‘আশীর্বাদ’ বলি তাও আছে ফরাসি গাঁয়ে। ইংরেজের মতন হাড়কিপ্টে অসামাজিক নয় ফরাসি বাপ，সুতরাং ‘বিট্রোদাল’ অনুষ্ঠান উপলক্ষে অবশ্যই কিছू খরচাক্তুতি করার জন্যে তাঁর মন ব্যাকুন হয়ে ওঠে। পাকা দেখা বাপপরটা অন্থে（প）সময় আসল বিয়ের মতনই জমকালো করে তুলতে ভালবাসে ফরাসিকেষপারটা কোনও－কোনও অঞ্ণলে চার্চে সারা হয় পুরোহিতের উপস্থিষ্ঠি心ী। আগীর্বাদে বাঙালি পুরুতমশাই দেখলে यাঁরা নাক বেঁকান তাঁরা দ্রি কররে এ－লাইন কট। টপকে চনে যাবেন ना।

আশীর্বদদের পর মুতে কিছু না দিয়ে কোথায় যাবেন？পাত্র－পাত্রীর মঙ্গল－ অমঙল বলে এক্টা কथা আছে，সুতরাং জুডো এবং মোজার ধুলো দিন পাত্রীর বাড়িত়ত। সেখানে হবু জামাইয়ের নাম করর একটা আস্ত বাছুর বা গোরু রোস্ট করা আছে। দই সন্দশে ফরাসির তেমন রুচি নেই，তার বদনে থাকবে ওয়াইন， ভ্রাণ্ডি ইত্যাদি।

পানভোজন পর্ব যখন বেশ জমে উঠবে তখন ছেলের বাপের কিছু ভুমিকা থাকবে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ভাবী বেয়াই অর্থাৎ মেয়ের বাপকে কাছে ডাকবেন এবং সকলের সামনে তাঁর ‘প্রতিশ্রুতি’ পালন করবেন—তাঁর হাতে তুলে দেবেন একটা বই，আংটি এবং কিছু রুপোর টাকা। মেয়ের বাপ সেগুলো নিজ্েে গ্রহণ করবেন না，তিনি সেগুলো সটান মেয়ের সামনে রiখবেন। এবং এইবার সেই বহ্প্রতীষ্মিত নাটকীয় মুহূর্ত।

বিয়ের সময় জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় মুহুর্তে আমাদের দেশের নেয়েরা কাঁদে বলে আমাকে কত গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে ইংরেজ，আমেরিকান এবং আধা－ইণ্তিয়ান সায়েবদের কছে। কিত্টু ফরাসি সংবাদে বুকটা জুড়িয়ে গেলো।

মেয়ের বাপ যে-মুহূর্তে বেয়াই মশাইয়ের দেওয়া উপহারসামগ্রীুোো মেয়ের সামনে রাখল্লে অমনি ফরাসি মেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। বাঙালি মেয়ের মতনই সে বুঝতে পারে তার পিতৃগৃহবাস এবার সতিই শেষ হতে চলেছে। সেই কালিদাসের আমল থেকে পতিগৃহযাত্রা আমাদের দেশের মেয়েদের পক্ষে এক দুঃখময় অভিষ্ધতা হয়ে আছে। দুনিয়ার অন্য্র এর পুনরাবৃত্তি না দেখ মনটা অতৃপ্ত হয়েছিল, এতো দিনে ফরাসি দেশে এসে আমার শাশ্তি হলো।

যার পাকা দেখা হলো তার তো সমস্যা মিটলো। কিক্তু স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শে মেয়ের জন্য কোনও প্রস্তাব এলো না তার মা-বাবা কি হাত अঢিয়ে বসে থাকবেন? আর ঠাকুরের কাছে মাথ ऐকববেন? ফরাসি বাবা-মা এ-বিষয়ে আমাদ্র থেকে একইু এগিয়ে। মেয়েকে নিয়ে রবিবারে তিনি হাজির হন চার্চর পুরুতঠাকুরের কাছে। মেয়েরা নিজেরাও এই পথ বেছে নিতে পারে। পুরতমশাই অভিজ্ঞ মানুষ, যজমানের মেয়ে আইবুড়ো থাকুক, অরক্ষণীয়া হয়ে উঠুক তা তিনি অবশাই চাইবেন না। তাই পালপিট-এ তুলে পুরুতমশাই পাত্রীর ওণের ফিরিস্তি দিতে আরম্ভ করবেন, সেই সল্গে মৌুক সম্ধন্ধেও লোভনীয় টোপ

 ঘরসংসার পাতার সাধ হয়েছে!

চার্চে ঘোষণা সর্বেও যদি গাঁ্যেব্র কর্তব্যম্ ল লজ্জার মাथা খেয়ে জিষ্ভেস করে বসলাম।

মিসেস ডুরের কাছে জানলাম, খোদ প্যারিস শহরেই পাত্র-পান্রীর বিজ্ঞাপন ঢালাও করে ছাপবার জন্যে কয়েকখানা কাগজ আছে। তাদর প্রচার সংখ্যা আমাদের রবিবাসরীয় সংবাদপত্রের মতন লক্ষ-লক্ষ নাও হতে পারে, কারণ গোটা দেশে কণাই বা আইবুড়ো ছেলেমেয়ে বিয়ের জন্যে ধড়ফড় করচে?

মিসেস ডুরে যুগ যুগ জিও! উনি এবারে’ও আমাকে ছাপানো বই থেকে জেরক্স কপি উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ওজবে কান দেওয়ার প্রয়োজন নেই, হাতে পাঁজি মগলবার, ছাপানো বইয়ের পাতা থেকে দেখে নাও, পেটে একাদু ফরাসি বিদ্যে থাকলে নিজেই বিজ্ঞাপনগুলো বাছবিচার করতে পারতে।

বিখ্যাত ফরাসি কাগজে সেই ১৮৯২ সাল থেকে একটানা পাত্র-পাত্রীর বিষ্ঞাপন ছাপা হচ্ছে। চাকরি-সষ্ধানের সজ্গে মানুষ গঁঁটের কড়ি খরচ করে বিষ্ঞাপন দিয়ে স্বামী অথবা ন্ত্রী-সঙ্ধান চালিয়ে যাচ্ছে যার পশ্চিমি প্রতিশব্ম 'সन্ধান’ নয় ‘শিকার’! এই পত্রিকা বকামো করার জন্যে সঙী-সঙ্ধানের বিষ্ঞাপন নিতে আগ্রহী নয়। সুতরাং বিয়ের ইচ্ছা না থাকলে বিষ্ঞাপন দেওয়া বারণ।

বিষ্ঞাপনের নমুনা : "চৌত্রিশ বছরের পান্রর বয়স্থ বাবা-মা সম্বন্ধ করে

ছেলের বিয়ে দিতে আগ্রহী। পাত্র লম্বা, রোগা, নিজস্ব বাটি ও সম্পও্তি, স্থায়ী চাকরি, প্রাইমারি শিক্কা সার্টিফিকেটপ্রাপ্তু। বিবাহের মা্য্ম মধুর সম্পক্ক গড়ে তুলতে চায়। পা/্রীর বয়স তেত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হওয়া বাঞ্ছ্নীয়।"

সাতচপ্লিশ বছরের পাত্র বিজ্ঞাপন দিয়ে এইরকম উত্তর পান। "আপনি নিশ্চ় আশ্চর্য হবেন বে আপনার বয়সী এক পাত্রের বিষ্ঞাপনের উত্তরে ছাব্বিশ বছরের একটি মেয়ে উত্তর দিচ্ছে। এর কারণ নেই ভাববেন না.... আমার মনে হয়, মানু যখন পধ্চাশের কাছাকাছি আসে তখন তিরিশ বছরের পুরুমের তুলনায় তার অনেক প্রয়োজন কমে যায়। তখন সে স্ত্রীর প্রতি কম বিশ্যাসঘাতকত করে। অমি কিষ্তু আপনাকে সাবধান করে দিচ্চি, কোনও রকম নষ্টামি আমার পক্ষে সহ্য করা সষ্ভব হবে না।"

এই গেরস্ত সংবাদপত্রে বক্স নম্বরে পাত্রীর ছবি চেয়ে পাঠানো নিষেধ। সুতরাং यাঁরা ছবি না দেখে এগোতে চান না তাঁদদর জন্যে আর একটি সংবাদপর্রের দরজা থোলা আহে। এই কাগজে নানা ‘খেলানো’ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, যাতে বিয়ের চেয়ে সান্নিষ্য, ‘‘্বপ্নকেল্রুষ্টব’ করে তোলা ইত্যাদি নানা ধরনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। সেই সক্গে প্প্প কিছ্ম রসরসিকতা, নিজের বিশেষ ব্যক্তিত্বকে জাহির করে রমনীদের প্রেীহরণের প্রচেষ্টা।
 ফলাফল পাঠক-পাঠিকাদের হাতেশ্প্লাড়ায় রল্যেছে। চপ্মিশের কাছাকাছ্ এক ডাইভোর্সি মহিলা. স্বামী-সন্কাম্র্欠 বিজ্ঞাপন দিয়াহিলেন। তাঁর প্রথম উত্তরটি ঋকআকে হস্তাক্ষরে ছ’ পৃষ্ঠার এক চিঠি। উত্তরদাতা বিষ্ঞাপনদাত্রীকে তাঁর অভিজাত প্যারিস ফ্ব্যাটে নিমষ্ৰণ জানিয়েছেন, বর্ণনা দিয়েছ্নে তার বश্মৃন্য মিং চায়নীজ সংগ্রহের। জনিয়েছেন তাঁর দুটি পিয়ানো আছে। যোগাযোগের পর দেখা গেলো, এঁর বয়স চুয়াতর। খুব আদর করে খুব দামি চা খাওয়ালেন এবং তারপর জানালেন নিঃসস্গতা কাটাবার জন্যে আসনে তিনি একজন রক্ষিতা चूँজছেন !

দ্বিতীয় পত্রটি এলো এক বড় কোপ্পানির পদস্থ কর্মীর কাছ থেকে। সদ্য ত্ত্রী বিয়োগ হয়েছে, কিন্তু নিঃসস জীবনের যম্ক্রণা সঘ্য করতে পারছ্লে না। তিনি জানিফ্যেছেন সামাজিক, অর্থনীতিক, মানসিক, সাঙ্গীতি যত ইচ্হ বা দাবি নববধুর থাকতে পারে তা তিনি পুরণ করতে প্রস্সু। ভদ্রলোক জানতে চেয়েছেন, প্রথম সাঙ্ষাতের সময় তিনি কী ধরনের ড্রেশ পরলে পাত্রী খুশি হবেন তা যেন অকপটে জানানো হয়। কারণ ফিটফাট থাকার দিকে পাত্রের নজর এবং একজন মহিলাকে সম্যান জানানোর জন্যে তাঁর রুচি অনুযায়ী জামাকাপড় পরাকে তিনি পবিত্র কর্তব্য বনে মনে করেন। এই ভদ্রনোক চেক সুট ও বো টাই পরে, গায়ে

প্রূর্র অ-ডি-কোলন ঢেলে পাত্রীর সঙ্গে সাক্মাত এলেন। ইনি মুথে হাসি ফ্োটলেন, जারপর অধ্ৰ্য হয়ে পাত্রীর স্তনের দিকে ঘন-ঘন অস্বস্তিকর দৃষ্টি দিতে লাগলেন এবং সোজাসুজি বললেন, তিনি জীবন থেকে যতরকম সম্তব মজা পেতে চান। লোকটির মধ্যে সুরুচির অভাব, চোখ দুটো ওয্যোরের চোথের মতন এবং তার থেকেও বড় কথা মাথা জোড়া বিশাল টাক। এই টাক ঢকববার জন্যে প্রেমপর্বে অনেক পরামর্শদাতা পরহুলা পরতে উপদhশ দিয়ে থাকেন।

মিসেস ডূরে কৌডূহলী হয়ে উঠলেন। জানতে চাইলেন, প্রেমের পথে ভারতীয় টাকের पূমিকা সম্পর্কে। এসন জাতীয় সিক্রেট, বিদেশির কাছে আলোচনা উচিত নয়। কিন্ত মিসেস ডুরে আমাকে অনেক খবর সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছ্নে, সুতরাং আমাকে সত্যবাদী হত্থই হবে। আমি অস্বস্তির সঙ্গে শ্বীকার কর়লাম, আমাদের মতন গরম দেলে পুরুষের মাথার চুলের তেমন ভূমিকা থাকার বৌক্কিক্তা নেই—একমাত্র কোনও কিছ্হ ভূল করলে অনুশোচনায় মাথার চুল ছেंড়া ছাড়া। কিষ্ত প্রেমের পথে এবং দাম্পতা সুখে এতো বড় অন্তরায় आর নেই। বহ একনম্বর পাত্র স্রেফ এই টকের প্রকোপ থার্ড্লাশ পাত্রে পরিণত হয়েছে। স্নেহময়ী শ্রীমতী ডুরে পরামর্শ দিলেন ল্ণী
 দেশে ছিল-পাগড়ি। পাগড়ি পরা পাত্তধ্ধে বরের মাথায় কী আছে বা কী নেই

 ভারতীয়রা পাগড়ি পরা প্রায় ছেড়ি দিয়েছ্-িতত কোনও গর্ববোধ নেই। আর পরহুলা? আমাদের কয়েকটা মন্দিরে যে চুল সংগ্রহ হয় তা দুনিয়ার সেরা টেকোরা এমন মোটা দামে কিনে নিচ্চে যে গরিব ভারতীয় টেকো সম্বক্ধে কারও মাথাব্যথা নেই। यদি পাট্জাত পরহলা, यা এখন কেবল কুম্মোরুলিির ঠাকুরের জন্েে ব্যবহার হয়, বের করা যায় তা হলে অনেক প্রেম বাস্তবায়িত হবে।

আমরা বিজ্ঞপপনের মাধ্যমে বিবাহ প্রচেষ্টা সম্পকে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। মিসে ডুরে একটু রান্নাঘরে যাবেন শেষ মুহৃর্ত্রের তদারকির জন্যে। আমাকে তিনি একটা বইয়ের অংশ পড়তে পরামর্শ দিয়ে গেলেন।

চপ্লিশ বছরের এক মহিলা বিষ্ঞপপনের ম|্যমে যাঁর কাছ থেকে উত্তর পেলেন তাঁর বয়স মাত্র তিরিশ। ইয়ংম্যান বলতে যা বোঝায় ঢাই। সুদর্শন, চমeকার ক্রেণ্পকাট দাড়ি, ভদ্র এবং চমеকার কথাবার্তা। দू'জনে কাফেতে গিয়ে ড্রিক করূো, তারপর আর এক রেঙ্ডোরাঁয় ভোজন। কিষ্ু ফরাসি ছেকরা ছাড়লো না, ডিনারের পর আবার ড্রিæ। মাব্রাতিরিত্ত পানের ফলে চম্মিশ বছরের মেয়ে নিজেকে অষ্টাদশী ভাবতে নাগলেন।এবং নেশার ঘোরে তিরিশ বছরের তরুাটি

অভিজ্ট রমণীদূর অভিজ্ঞোর এবং পরিণত বয়সের জয়গান এমনভাবে গাইতে লাগলো যে সপ্পিনীর সাহস উবে গেলো! বাড়ি ফিরে ঠাণা মাথায় আবার মনে পড়ে গেলো বে বব্ধুটির চেয়ে সে অন্তত দশ বছরের বড় এবং মিলন মুহৃর্ত থেকেই নানা দুর্লঙঘ্য বাধা উপস্থিত হওয়াটা মোটেই অসস্তব নয়। তাই মহিলা শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসতে বাধ্য হনেন।

আর একটি উত্তুর পেয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। এই লোকটি এগারো বছরের বিবাহিত জীবনের পর ডাইভোর্স মামলা ওরু করেছ্নে। মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি, কিত্ত পাত্রী অনুসষ্ধান তরু করে দিয়েছেন বিপুল উদ্যমে। ইনি নাকি নিঃসঙ তা একদম সহ্য করতে পারেন না, অণ্তত সেই রকম লিখেছেন চিঠিতে। আরও জনিয়েছেন তাঁর জীবনের ট্রাজ্জেডি হলো, রমণীর শারীরিক সৌন্দর্য ও হার্দিক স্লেহ কোনওটা ছাড়াই তাঁর চলে না। घখन দু'জনে সাক্শ্রৎ হলো, তখন এই ভদ্রলোক তাঁর শারীরিক দুর্বলতা সম্বC্ধে কিছ্ স্বীকরোজ্তি করলেন এবং শেষ পর্যত্ত নিবেদন করলেন, স্ত্রীর বব্ধুত্ব পেলেই মন ভরবে না, তার প্রয়োজন প্রণণ স্নেহ-ভালবাসা। অতএব ব্যাপারটা আর এগোলোর্যা।

 কোম্পানির ব্যবসাদারি প্রস্তাবের মছুপুঅনেক চিঠিত অজস্র বানান ভুল,
 সন্ধানের মধ্যে কোনও পার্থক্য় ৷

আমাকে বিস্মিত হতে না দেথে শ্রীমতী ডুরে একাু কৌতহহলী হয়ে উঠেছেন মनে হলে।।

বিবাহ সষ্ধানে বিষ্ঞানের ডূমিকা সম্বন্ধে ফর্রাসি যতই হইচই বাধাক, কোনও ভারতীয়কে চমক দেওয়া সহজ নয়, এই কথাটি সবিনয়ে নিবেদন করতে হলো শ্রীমতী ডুরেকে।

স্নেহময়ী গৃহনম্ষ্মীর মতনই মিসেস ডুরে বললেন, "আমার স্বামীর আরও একাঁ দেরি হতে পারে, তোমরা বরং সোফাতে বসেই সুপ সেবন শুরু করো।" এই প্রস্তাব তিনি করতেন না, যদি আমার ফরাসি ড্রিক্কে আপ্রহ থাকতো।

হেনরি-জননী জিষ্মেস করলেন, কঠিন পানীয় সম্পর্কে আমাদের কোনও ४র্মীয় বাষা আছে কিনা? সবিনয়ে জানাनাম, মোটেই নয়। কয়েকটা পুজো আচ্চার নাম করে বরং ভক্ত ও পুজারিরা কারণপানে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। দুনিয়ার মধ্যে হিন্দূই তোফা থিয়োরি বের করেছে যে এই সৃষ্টি একদিন অনাদি অনत্ত কারণসাগরে নিমঞ্ম ছিল। মিসেস ডুরে খুব কৌতহহনী হয়ে উঠলেন। জানালেন, ফরাসি পানীয়-নির্মাতারা শ্যামপপন অথবা ওয়াইনে ঢাকা ভৃমণলের

খবর শুনে পুলকিত বোধ করবেন।
আমরা ভোট দিলাম সুপের বিরুদ্ধে। হেনরির বাবা না-কেরা পর্যত্ত ডিনার শুরু করার মতন ক্ষুধার্থ আমরা কেউ নইই।

অতএব আবার আলাপ-আলোচনা ওই বিজ্ঞপ্তি ও সাধারণ মানুষের আচারবিচার সম্পর্কে।

ফরাসি বিষ্ঞাপনের আর একটি নমুনা পাওয়া গেলো।"বিরাট চাকুরে, ৪৯, অত্ত্ত সুন্দর, প্চাচ ফুট দশ ইঞ্চি, সুরসিক এগজিকিউটিভ বিয়ে করতে চান অতীব সুন্দরী ও সুরুচ্চসম্পন্না মহিলাকে, यাঁর উচ্চত অন্তত পাঁচ যুট ছয় এবং বয়স সাঁইত্রিশের কম।"

এই রকম বিষ্ঞাপনের উত্তরে ভদ্রলোক আশিখানা চিঠি পেয়েছেন, যা তিনি বারবার মন দিয়ে পড়ে়েে। নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেশির ভাগ চিঠিই তাঁকে ছিঁড়ে ফেলতে হয়েছে, কারণ যেসব মিনিমাম তলাবনীর ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছিল তা না মেলা সব্ধেও অনেক মহিলা উত্তর দিয়েছেন।

কিষ্ু এখানেই শেষ নয়। ভদ্রলোক নিজের সম্ম্রর্ক যা বর্ণনা দিয়েছেে তাও সত্য নয়। ম মাটেমুটি ভান চাকরি করলেও বিরাট 心র্র্রেলোক অবশাই করেন


 বিষ্ঞাপন্ড দিয়ে নিজের বাজারদ্ম্মী ীচাই করে নেন এবং কখনও-কখনও স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে নিগৃহীত হন।

এই অসুস্থ মানসিকতার কারণ কী? জনৈক লেখক বলছ্নে, বার্ধক্য আসার সময় বহ ফররাসি পুরুষ ভীষণ ভয় পেয়ে যান, তাঁদের ধারণা বুড়ো হুওয়ার থেকে ভয়াবহ ঘটনা পৃথিবীত নেই। তখন এঁরা নাनা রকম স্বপ্ন দেখত্তে থাকেন এবং এই সব স্বপ্ন- সুখ মিলিয়ে নেবার অন্যতম পথ হলো কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া। এক্ষেত্রে ভদ্রলোক অতীব সুন্দরী চেয়েছেন তার কারণ তাঁর ঙ্ত্রীর রূপ নেই, মানুষটি নিতা্তই ছেটটখট, তাই স্বামী স্বম্ন দেথছ্লে অন্তত সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা জীবनসগিনীর।

ডাইভোর্স না-করে এই ধরনের বিজ্ঞপন দেওয়া অতান্ত বিপজ্জনক নয় ? আমার এই প্রশ্নে শ্রীমতী ডূরে গেসলেন।ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখজ্েে, কোনও দীর্ধাপ্রি নী দেবপ্রতিমা-সদৃশা স্ক্যানডিনেভিয়ান রমণী তার বিষ্ঞাপনের উত্তর দেবেন। তেমন মনের মানুষ কাউকে পাওয়া গেলে ডাইভোর্স বাধাতে কতক্ষণ? বুড়োবয়সের এই মতিরম ৫ধু ফরাসির বিশেষত্র নয়। কলকাতা শহরেও এক ভদ্রলোকের কথা ওনেছি, যিনি প্রতিষছর নিয়মিত লুকিয়ে-লুকিয়ে বষ্স নম্বরে

পাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দিত্তেন এবং উত্তরতলি সোজাসুজি সংবাদপত্র অফিস থেকে সং্্রহ করতেন। এই ভদ্রলোকের অবশ্য একটি ওণ，প্রতিবার তিনি বিজ্ঞাপনে বয়স একবছর এগিয়ে দিত্নে এবং দেখত্নে এখনও তাঁর সজ্ভাবনা আছে কিনা। সত্যের খাতিরে এই ঘট্নাটির কথা শ্রীমতী ডুরেকে নিবেদন করতে হলে।।

সুরসিকা শ্রীমতী ডুরে বললেন，＂বে－ফরাসি বিজ্ঞাপনদাতাটির কথা বললাম， তার বিক্ক্তত পরিচয় তুমি পড়ে নিয়ো। হেনরি তোমকে কাল কপি দেবে। এই লোকটির ছেলেমেয়ে আছে，তবু মাঝে－মাঝে এয়ারপোর্টে যায় সুন্দর শরীরের মেয়ে দেখতে। এঁর ঙ্ত্রীর তো ফরাসি পুরমজাত সম্বণ্ধেই খারাপ ধারণা হয়ে গিয়েছে। ওঁর মতে ：নিরুত্তাপ হুদয় এবং আप্মষ্তরিতা হলো ফরাসসি পুরুমের জাতীয় দোষ，যেমন আমেরিকানদের দোষ হলো সব ব্যাপারেই উপর－উপর দেথা，অর্থাৎ গভীরে প্রবেশ করার অক্ষমতা এবং সেই সঙ্গে হিপোক্রিসি বা কপটতা＂

থাকগে বিজ্ঞেপন। কোথায় রয়েছে ঘটক आমাy কো？आমাদের দেশে



জানা গেলো，ফরাসি ঘটকমশাই ह̣̄ বগলে বাড়ি－বাড়ি घুরে বেড়ান না， নিজস্ব आপিস খুলে বসে আছ্নেন্ব্লি নাম ম্যারেজব্যুরো। যেমন দরের পাত্র পাত্রী তেমন ধরনের ব্যুরে।। बিস⿰入入 অভিজাত অঞ্ঞনে，সেধানে ఆণু জিজ্গে করবে না আপনার গাড়ি আছে কিন্না， জানতে চাইবে কোন্ মডেল，প্রমোদ তরণী আছে কিনা ？মাইনে বা রোজগার কত？কতটাকা ইতিমধ্যেই জনেছে？এইসব পাচতারা ব্যুরোর ফি খুব বেশি， কম রোজগারের মেয়েরা এখানে আসরে সাহস পায় না। অনেক ব্যুরো এ বিষয়ে খুবই প্র্যাকটিক্যাল，তঁঁরা সোজাসুজি বলে দেন，যে দরের বর চান সেই রকম ফি দিন। यদি কম পারিশ্রমিকে কাজ সারতে চান তা হলে কম রোজগারের বর নিয়ে সষ্ত্টষ্ট থাকতে হবে।

একসময় আমাদের হাওড়ার ধোলাই ঘরে অর্ডিনারি，আর্জেন্ট ও এমার্জেনি তিনরকম ধোনাইয়ের জন্য তিনরকম চার্জ ছিল। কোন৩－কোনও ঘটকবুরেরে এই পথ ধরেই প্যারিসে ব্যবসা করজেন। এরা আর্জেট ফিয়ের বদলে চটপট কাজ সারার জন্য অকুস্থলেই দু’পক্ষের সাক্ষেৎকারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। जার জন্যে ছোট－ছোট খুপরি করা হয়েছে বেশ কয়েকটা। এই ঘরগুলোর আয়তন চারযুট বাই ছ＇যুট। এখানে দুঁটি চেয়ার বসানো আছে। এক একজন পাত্র এক সিটিং－ এ পরের পর সাত্জন পাত্রীর সঙ্গে কথাবার্ণা বলুন। সময় সংক্ষেপ，তাই প্রতি

পাত্রীর সঙ্গে সর্বোচ্চ সময় পনেরো মিনিট। এর মব্বেই যদি মনঃস্থির না করতে পারো, তাহালে বুমত্ত হবে বে-থার জন্য তুমি বাস্ত নয়, এখনও তোমার মনের মধ্যে কোথা দ্বিধা অছে। বাঙালিদের অবগতির জন্যে নিবেদন, এক একটি আপিসে এইভাবে প্রতিদিন শ’’ দুয়েক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। ব্যুরো না বলে কেউ-কেউ এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে বিবাহের সুপার-মার্কেট অভিহিত করে থকেন্ন।

ফলাফল? অবশ্যই ভাল, না-হলে এঁরা বছরের পর বছর এইভাবে বুক ফুলিয়ে ব্যবসা করছ্নে কী ভাবে? ম্যারেজ ব্যুরোর মালিকদের দাবি মদনদেবের দয়ায় শতকরা তিরিশটি ক্ষেত্রে তাঁরা সফল হন। কিন্তু দूর্মুখ ও সন্দেহপ্রবণ সাংবাদিকরা প্রচারে বিভ্রান্ত হতে উৎসাহী নন, তাঁরা লিখে দিত্রেছেন সাফল্যের হার শতেকে দুটি। यদি বলেন তাই বা মন্দ কী, তাহলে অবশ্যু এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ভৃমিকা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

না, মশাই, প্যারিসের ঘিঞ্জি ঘরে ঘটকের অফিসের থেকে ঢের ভাল খোলামেলা গাম-উদার অনন্ত আকাশের নীচে মেখানকার সহজ মানুষদের প্রণয়গাথা। সেখানে বিবাহসংক্রান্ত যেসব ব্যবস্থধক্ণiবহহমান থেকে চালু রয়েছে তার দাম অনেক। যেমন মহামুল্যবান আয়ের্রে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের, এমনকি বিভিন্ন গমের নোকাচার।

কর্সিকার কथা নেপোলিয়নের
 চেষ্টা করা হয়। অবশ্য পাত্রীর গৌীপন ইচ্ছেট আপনার পক্ষে প্যাকাটা প্রয়োজন। কথায় বলে, মাগি মরদ রাজি, কী করবে কাজি?

ওখানে প্রেমের ইপ্গিতে রুমালের এখনও মস্ত ডৃমিকা। প্রেমিকের হুদয়ে বসন্ত এলে সে গ্রামের পার্কে পদমর্যাদা ুরু করবে হাতে একটি রুমাল নিয়ে। যখন পছ্দ্দসই পাত্রীর সল্গে মুথোমুথি হওয়া গেলো তখন সেই সুন্দরীও यদি নিঃশব্দে তর রুমালটি দজ্থথলিকা থেকে বের করলো তা হলে প্রথম রাউণৌ জয় হলে।।এরপর বক্কুবাষ্ধবসহ নিয়মিত থ্রিয়ার গৃহের সামনে হাজির হয়ে একফু গান বাজনা করা, যতক্ষণ না মেয়ের বা九পর কান ঝালাপালা হচ্চে এবং তিতিবিরক্ত. হয়ে তিনি পাত্রটিকে জামাই করতে রাজি হচ্ছেন। একটি নতুন শব্দের সক্েে পরিচয় হলো ‘সিরিনেড’, সম্মিতের বাড়িতে ফিরে এসে অভিধানে এর অর্থ দেখি আরেলুওড়মম। বিশ্যাস না হলে আপনিও বই খুলুন ; "প্রেমিকার বাতায়ननिम্নে নৈশসभীত বা বাদ্যবাদন করিয়া তদীয় চিতবিনোদন করা।"
 ওুাপিত স্বামীর জন্যেই দুনিয়ার মেয়েরা যুগ-যুগাাত্ত ধরে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা

করছে।
বে-থার প্রস্তাব পাকাপাকি হলো কিনা এ-বিষয়ে শুুু আমাদের সমাজে নয়, ফরাসি গাঁ্যেও প্রবল কেতহহহল। আশীর্বাদের সময় গাঁয়ের লোকেরা রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়াবে। আশীর্বাদ জনাবে। কোথাও কোথাও বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়ি পর্যত্ত সমস্ত পথে সাদা তীরচিহ্ন এঁকে দেওয়া হবে। কোথাও পথে ছড়ানো হবে কাঠের তঁঁড়া, যাতে কারও না জানতে বাকি থাকে সুসংবাদটি।

সংযুক্তা ও পৃপ্পিরাজের একখানা গল্পতেই আমরা মোহিত। বাপের অনুমতি ছাড়াই প্রিয়তমাকে জোর করে তুলেনিয়ে উধাও হওয়ার ব্যাপারে ফরাসি বেশ দড়! কর্সিকা অঞ্চলে মেয়ের বাপ রাজি না হলে কতত্ষল আর প্রেমিক ুুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকবে? মেয়েকে ঝপ করে তুলে নিয়ে উধাও হও, यদি কোনওরকম্ম ধরা না পড়ে কয্যেকটা রাত কাটাত পারো ঢাহলে বাপের আপত্তি আর ধোপে টিকবে না। প্রিয়তমা তোমার অর্ধাসিনী হবে। গত শতকে এই ধরনের ঘটনা ঘটতো হাম্মশা, এখন অনেক কম, কিষ্ত ঘটছছ না এমন নয়।

পড়ুন না কর্সিকার লোকসাহিত। পাবেন ঘট্যান্যে বেখানে টগবগিয়ে যোড়া
 রাত কাটতে পারলেই অধিকার জন্মালোে প্রেমিকা উদ্ধার করতে গিয়ে শ্বরের ঔুিতত খুন জখম হওয়াটা ক্কেপে বড় ব্যাপার নয়। অনেক সময় পরের
 প্রেমিকাকে কাছে রেথেই প্রেমিক্যেয়ে উঠেছে রাঙ্তার ডাকাত, রাহাজানিই যার পেশা।

অনেক অঞ্ডলে, বাপের সম্মতি থাকলেও এই নকল নারীহরণের অভিনয়াূহু থেকে গিক্যেছে। কথনও-কখনও আইনের হাকামা এড়াবার জন্যে দু 'জন সাক্ষী ডাকা হয়, কনে তাঁদের সামনে বলে সে চায় কেউ তকে হরণ করুক, তারপর প্রেমিকের কেরামতি!

হরণের প্রচেষ্টা থেকেই বোধ হয় উদ্ভব হয়েছে বরকনের লুকোমুরি থেলা। কনে লুকোেোর প্রथাটি অনেক কালের পুরনো। ব্যাপারটা ঘটে বিয়ের অগের দিনে। কনের সথীরা সেদিন অইবুড়োভাতের আয়োজন করে এবং যাওয়াদাওয়ার পরে কনেকে লুকিফ্যে রাখে তাদেরই কোনও বাড়িতে, অথবা বিয়ের পরে বরকনে যে বাড়িতে নতুন সংসার পাতবে সেখানে। কনে গা ঢাকা দিয়েছে এই খবর যখন বরের কানে পপৗঁছবে তখন সে সবাষ্ধবে কনে উদ্জারের কাজে লেগে পড়বে।সখীদের কাছে গিয়ে বরের পার্টি দাবি করবে; "ভ্যাড়াট্টিকে ফেরত দাও" বরকে বে উত্তর দেওয়া হবে তার অর্থ হলো, "এ-বাড়িতে তোমার কোনও ভ্যাড়া নেই।"

তখ্ন সমস্ত বাড়ি তন্নতন্ন করে র্ৰঁজা ছড়া বরের কোনও পথ থাকবে না। কনে অনেক সময় সথীপরিবৃতা হয়ে শোওয়ার ঘরে লুকিয়ে থাকে। বর তখন ওই শোওয়ার ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়়িয়ে দাবির পুনরাবৃত্তি করে, "ভাড়া ফেরত দেওয়া হোক।" এইসব দাবি এবং তার উত্তুর কঠঠথোট গদ্যে হয় না, জনানো হয় চিরকালের লোকগীতির মাধ্যমে এবং শেষপর্বে অবশাই কনেকে তুলে দেওয়া হয় বরের হাতে।

অনেক সময় বরের দাবি দীর্ঘ সময় ধরে নানা উপায়ে সংহত করা হয়। বাড়ির দরজা, ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে কনে বসে থাকে। পौচিিল টপকে, ছাদদ উঠে কনে উদ্ধার করতে গিয়ে বরকে রীতিমতন হিমসিম খেতে হয়।

উত্তর ফ্রান্েে এই পলাতক কন্ো নিয়ে নানা মজা হয়। বিয়ের দিনে চার্চের পথে সুসম্জিতা কনে পালাবার চেষ্টা করে বারবার এবং তাকে প্রতিবার ধরে আনবার দায়িত্ব থাকে আथীয়স্বজন এবং নিম্ত্রিত অতিথির ওপর!

অনেক সময় এর জন্যে একজন দেহরক্ষী নিয়োগ করা হয়- নিতবরের মতো এই চরিত্রিির প্রধান কাজ কনে আগলানৌ্রে তার পালানো বন্ধ করা। রসরসিকতার এই আদান্রদান অনেকসময় ছোট্ঠীঠ যুদ্ধের আকার ধারণ করে,

 বিয়ের আসরে প্রায়-বন্দিনী অবস্থা্য; আজর হলে সবাই বেশ আনন্দ উপভোগ করেন। বিয়ের আগে বিয়েতে অন্তনিচ্ছা দেখাবে কন্যে বিয়ের পরে সে তত সুখী হবে।

বিয়ের পর কানরাত্রি প্রথা আছে কিনা জানবার চেষ্টা করলাম। ওনলাম, বিক়্ের পরে ফুলশয্যার আগেও বউ লুকিক্য় পড়বার প্রথা আছে। বরকে স্বয়ং বেরোতে হয় খুঁজে পেতে বধূকে মধুযামিনীর শय্যায় নিঁয়ে আসবার জন্যে।

বিয়ের চিঠি বিলিয়ে নেমণ্তন্ন করার কী ঝকি তা ভুক্তভোগী বাঙালী মাত্রই জনেন। বিয়ে তেে একদিনের ব্যাপার, কিত্তু শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ মার্কা চিঠি হাতে টালা থেকে টালিগঞ্জ, বিরাটি থেকে বর্ধমান পর্যন্ত ছোটাছুটি করার হাশ্শ ামায় বর ও কনের আপনজনরা হাঁপিয়ে ওঠেন। তবুও পত্রদ্বারা নিমষ্ৰণের ও্রুটি মার্জनीয় হয় ना।

দুঃখ পাবেন না বাঙালিরা, ঠিক একই ঝক্কি সামলাতে হয় গঁঁয়ের ফরাসিকে ওখানে নিয়ম, প্রতিদিন একজনের বাড়িতে গিয়ে নেম্তন্ন করা হবে। নেমত্নন্নর প্রাপক তো নিচু নজরের লোক নন, সুতরাং তাঁর কর্তবা দূতকে বসিয়ে আদরয়্র করা এবং রাতের ডিনারের জন্য তাঁকে আটকে রাখ। বার্গাণ্রির মদের কथা শুেছি। এই অঞ্চলে নেমস্তন্নর সময় বাড়ির সামনে চিৎকার করে বলা হয়,
"জুতোটুতো পরিষ্কার রাখুন।" সত্যিই তো বুট জোড়া ねকねকে না করলে কাজের বাড়িতে কী করে যাবে ফরাসি ভদ্দরলোক?

বাঙালি বিয়েতে যেমন একখানা নেমস্তন্ন মানেই ‘সবাম্ধবে’, ফরাসির ব্রিটানি অঞ্চলেও তাই। কষ্ট করে এসে নেমত্তন্ন করে গিয়েছো এই যথেষ্ট, বাকি দায়দায়িত্ব আমার। জনে-জনে গলবস্ত্র হয়ে তুমি বলবে কেন্ন, আসতেই হবে? কর্তা এবং কর্ত্রী শধু ছেলেপুলে ভাইপো ভাইঝি নয় ঙ্ষেতের কাজের লোকদেরও সগ্েে নিয়েই বিয়ে বাড়িতে হাজির হবেন। ‘সবাস্ধবে’ শব্দটা এখন আমাদের শহুরে বিয়েতে কথার-কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষভাবে উলেখ না করলে নিজের বউকেও বে-বাড়িতে নিয়ে যাওয়াটা অসভ্যতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রিটানির খানদানি ভদ্রলোকরা এখনও প্যারিসে নাগরিকদের মতন কেষ্টনগরি ভদ্রতা রপু করেনি।

বার্গাগ্গিতে নেমন্তন্ন করতে এলে পত্রবাহককে আপ্যায়ন করতে হবে মিষ্টি এবং তামাক দিয়ে। গ্যাসকনিতে যেহেতু সন্ধেবেলায় নিমষ্ত্রণ করার রীতি, এবং ডিনার যেহেতু আবশ্যিক, সেহেতু একরাত্রে কোনাও-কোনও পত্রবাহক কুড়িটা ডিনার হজম করেন!

শধু ডিনার নয়, পত্রবাহকের জামায় এক্ধী কোনও-কোনও অঞ্চলে। তার ফলেল্গীবিহ বা বাহিকা যখন এক রাউબ নেমস্তন্ন সেরে বাড়িতে ফিরে আস্কেণ্ঠঁখন তিনি রীতিমতন বর্ণাण্য হয়ে ওঠেন।

নাতে বলে এক অঞ্চলে অৰআর অা্রুত রীতি। বউয়ের নেমস্তম্নর চিঠি না পেলে বরের ইজ্জতে লেগে যায়, এবং বরের নেমন্তম্নপত্র না পেলে বউ আসৌ বিয়ের সময় উপস্থিত থাকবে কিন্না না ভেবে দেখবে! ফলে দৃত আসে কনের নেমন্তন নিয়ে, আর একজন দূতকে বর পাঠান কনেকে নেমন্তন্ন করার জন্য। এই নিয়মটি বাঙালিরা চালু করবে কিনা ভেবে দেখতে পারেন। সত্তিই তো বর কোন মুখে সাজগোজ করে টোপর পরে গাজ্জির হবে কনের বাড়িতে ‘অনাহ্তেের घতन'?

ইংলণু-আমেরিকায় কনের বিয়ের সাজ সাদা। এই ওনে আমার মা খুব आাতকে উঠেছিলেন। সাদা তো বৈধব্যের প্রতীক। যস্মিন দেশে যদাচার, মা বুঝতে চাননি। ফরাসির কথা ঞুনলে মা খুশি হতেন। কনের প্রিয় রং লাল, আমাদের লাল বেনারসির মতন। গ্যাসকনিতে আমাদের মতনই লাল ছাড়াও নীল অথবা বাদামি রঙের কাপড় পরার রীতি আছে।

মিসেস ডুরের কাছে শোনা গেলো, ব্রিটানিতে কনের বিয়ের গাউন দেখার মতন, যেমন ঝকঝকে তেমন সুন্দর। কনেকে আবার চারটে শায়া পরতে হয়। একটার পর একটা সবচেয়ে ওপরের শায়াটিকে অবশ্যই হতে হবে লাল রঙের। শাংকর ভ্রমণ (২)—80

কনের বডিসটি হবে হলুদ রূঙে, মোজা লান, কিত্তু জুতে। অবশাই সাদা।এইসব নিয়মকানুন কাউকে শেখাত হয় না। বশশানুক্রমে নানা রীতিনীতির ধারা প্রবাহিত হচ্ছে এই মানবসংসারে। ফরাসি এবং ভারতীয় কেউ এর থেকে বাদ যেতে পারে ন।

বিবাহ সংবাদ যখন ওুনজেনই তখন জেনে রাখুন, ব্হ জায়গায় কনের মুকুটও আছে এবং কনের লজ্জানিবারনী যার নাম ‘ভেন’-যা আসনে একটা পাতলা বস্ত্রখબ।

বিবাহের সাজ তো হ!লা, এবার শোভাযাত্রা সহকরে বিবাহমণ্গপ অর্থাে চার্চে যাওয়া। বিয়ের প্রলেসন এক তরুত্বপুর্ণ ব্যাপার। কলকাতায় जবাঙালি সমাজের কিছু-কিছু আচার যাঁরা লক্ষ্য করেছ্নে তাঁরাও বরयাত্রীদের শোভাযাত্রার কথা জানেন। যতবড় লোকই হোক, গাড়ি ছেড়ে কিমুটা অংশ পায়ে হঁঁটতে হবে বরखে ঘোড়ায় চড়িয়ে। ভি-আই-পি বর ছাড়া আর সবাই পদयাত্রী।

ফ্রাসি দেশে কনের বাড়ি থেকে যাত্রা শুরুর মুহ্র্তটি বঙ্গালি কনের বিবাহের পরবর্তী প্রভাতে পতিগৃহে যাত্রার মতনই হৃদয়স্পর্बী। ফরাসি কন্যা এইসময় কাদরত 刃ুরু করে এবং কনেের বাবা তারে প্রাচ্টীক্চী'ধ্ধতিতে আশীর্বাদ করেন।



 সभিনী এবং তারপর বরের ছ'জন্ সঙ্গী। এরপর আল্ষীয়স্যজন এবং অভাগাগরা। বিয়ের পরে শোভাযাত্রার প্রথমেই বর ও কনের এবং অন্য সবাই বিবাহপৃর্বে যে যেখানে ছিলেন।

আসামের কোনও-কোনও অঞ্চনে বাঙালির বিয়েতেও কনের পাড়ার ছেলেরা বরयাত্রীদের পথ অবরোধ করে। শেষপর্যত্ত অনুমতি মেলে কিছ্ম খরচাপাতি কর্রার পর। ফর্রাসিরা এই সব বাধা সৃষ্টি করে বিয়ের পরে। আলসাসে নবদম্পতির শোভাयাত্রা থমকে দাড়়ায় শিকন দিয়ে অবরুপ্প রাঙ্জার সামনে। অনেক জায়ায় রাস্তা বহ্ধ করে দেওয়া হয় গাছের ডাল ইত্যাদি সহ। তবে নিতাণ্ত ওকনো ব্যাপার নয়। অবরুদ্ধ পথে কিমू ওয়াইন বোতল সাজানো থাকে যা ওই দলকে চড়া দামে কিনতে হয়। আসলে এই অবরোধে প্রধান ডৃমিকা নেয় স্থৃনীয় ছেলেছোকরারা এবং তারা যে-পয়সা আদায় করতে পরে তা দিয়ে একদিন निজেদের মধ্যে ফिস্টি হয়!

जবশেষে শোভাযাত্রা পৌঁছোয় নবদম্পতির নতুন গৃহের সামনে। এখানেও নবభূকে ঘেসব উপহার দেওয়া হয়, ত আমাদের দেশে বধৃবরণণে সকে সभ

তিপূর্ণ। खনুন, যা দেওয়া হয় বধৃুকে তার মধ্যে প্রধান হলো একটি đাঁট, একটি সসপ্যান ও একটি শিওর দোলনা। টপহারতলি যে ইপ্প্রিশয় তা বলাই বাएল্য।

নিজের আলাদা সংসার পাতার রেওয়াজ থাকলেও কথনও-কখনও নববধ্ বসবাস করে শ্ষষ্যরালয়ে।এই কনেদের বলা হয় ডটার-ইন-ল। কিছু-কিছু জামাই এসে ওঠেন শ্যখরালয়ে-একে বলা হয় সন-ইন-ল (বিবাহ সৃত্রে পুত্র)। লজ্জার মাথ ৰেয়ে একুু খবরাথবরে করে জনা গেলো, ঘরজামাইকে ফরাসি দেশেও এবদু খাটো করে দেখা হয়। সার। দুনিয়াতেই ঘরজামাইয়ের হেনস্থা কেন রে বাপু?

বাঙালির মতন ফরাসিও যে বিয়ে উপনক্ষে কख্রি ডুবিয়ে খানাপিনায় বিশ্ধাস করে কে খবর তো আগেই পাওয়া গিয়েছে। বিয়ের ভোজের তদারকি করতে মেয়ের বাবা-মা প্রায়ই সারাক্ষণ পাকঘরে রাঁখুনির পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁদের খাওয়াদাওয়া মাথায় ওঠঠ। বিয়ের খানাপিনা অনেক রাত পর্যত্ত চলে এবং আষ্̀ীয়স্জনের কাজ হলো বর ও বউয়ের ওপর কড়া নজর রাখা-তারা যেন বৃश্তর আকর্ষণে দুক করে কেটে না পড়ে। স্বভাবাঞ্ত কনে চেষ্টা করে হাগামা

 ভালবাসে।

যা আমাকে অবাক করলো, আম্য ক্যু সौকে কালরাত্রি বলি তা ফরাসিরা এখনও
 তিন রাতের, কোথও বা দশ রাতের। দুষ্ট দৈত্যদানবের দূরে রাখার জন্যে এই প্রথাকে বলা হয় ‘টোবিয়াদের রাত্রি’ বা '্য নাইট অফ টোবিয়াজ’।

কোথাও-কোথাও রীতি হলো বিয়ের পরে কনে বাপের বাড়ি ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাচচবে। জামাই তখনকার মতন বিদায় নেবে এবং ফিরবে পরের শনিবার। এই বিচ্ছেদ যাতে অসহনীয় না হয় তা নিশ্চিত করার জন্যে কোনও কোন জায়গায় প্রায় সব বিয়ৌই তক্রবার অনুষ্ঠিত হয়।

বিয়ের রাতে বাসরঘরের সস্ধানও পাবেন ফর্রাসি দেশে, বিশেষ করে ভ্রিটানিতে। ইতিহাসের অভ্ঞাত অধ্যায়ে বাঙালিরা বোধ হয় এই ব্রিটানিতেই প্রথম পদক্ষেপ করেছিন। এখানে বিয়ের রাত্রে নিভৃতমিলনের কোনও সজ্তাবনাই নেই, সমস্ত রাত ধরে চলবে সथী ও নিকট বব্ধুদের নিয়ে হহ-হপ্মোড়, গান ও রসরসিকতা।

নাইট অফ টোবিয়াজ সংত্রন্ত নিয়সকানুন এখন কিছ్ূট শিথিল করা হয়েছে। এরি পালন করা হবে কিনা তা সম্প্র্ণ নির্ভর করে কনের ইচ্ছার ওপর। কনে পরিস্থিতি বুঝেে মনঃস্থির করে। যদি দেণ্ে বর প্রহর্র পান করে বেসামান তাহলে

টোবিয়াজের রাত্রি পালন করাটাই সবদিক দিয়ে যুক্তিযুক্ত হয়ে ওঠে। যেসব কনে টোবিয়াজের রাত্রি পালন না-করার সিদ্ধাশ্ত নেয়, বৃদ্ধা আষ্মীয়রা তদের সম্বন্ধে আড়ালে একদ্দ অসন্ডোষ প্রকাশ করে। उতকাজে তড়িঘড়ি জিনিসট বয়োজ্যেষ্ঠরা কোনও দেশেই তেমন পছু্দ করেন না।

বাকি রইলো কেবল ফুলশয্যার রাত্রে আড়িপাতা। আজ্ঞে হঁঁ, এ-বিষয়েও ফরাসির সঙ্গে বাঙালির কোনও তফাত নেই। ফুনশय্যার রাত্রে দরজায় থিল দিয্যেও ফরাगি নবদম্পতিকে সাবধান হতে হয়, ন্থাজ করতে হয় কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা, কিংবা দরজার বাইরে থেকেও কেউ আড়ি পাতছে কিনা!

বড়র আগে ছোটবোনের বিয়ে হলে বাঙালি পরিবারে বে নিন্দে হয় তার পুনরাবৃত্তি দেখতে হলেও ফরাসি দেশে আসা প্রয়োজন। এ নিয়ে আড়ালে 3.| 小ডালে নানা কথাবার্তা হয় ফরাসি গাঁয়ে। গাঁয়ের গিন্নিরা এক্ষেত্রে বলেন, ছোট্রোন তার দিদিকে ছায়ের ওপর বসিয়ে গেলো। কেউ বলেন, কী নজ্জা! বোনটা তার দিদির পাল্যের তলার জমি কেটে দিলো! আইবুড়ো দিদিকে আরও হাঙ্গমা সহ্য করতে হয়। যেমন তার সামনে রাখা হয় এক প্লেট ওট, যা কিনা গাধার খাদ্য-বিয়ে না করে গাধামি করেছ্থে હেঁ করিয়ে দেওয়ার জন্যে। কোনও অঞ্চলে ছোটবোনের বিয্যের ডোজ্x sodnয় দিদির গলায় ঝুলিয়ে দেয় থড়়র প্রুটলি এবং সেই অবস্शায় তকে বৃৃ্ণী-পরিবেশন করতে হয় ! আরও এক



বিয়েতে বাগড়া দিতেও ফর্রাসি পপ্দীসমাজ বাঙালিদের মতনই উৎসাহী। প্রকাশ্য এক ধরনের বাগড়া আছে যার নামে 'চারিভারি', যার নমুনা আমাদর দেশেও গুে থাকবেন। তা হলো বাজে বিয়েতে যুব সমাজের স্বতঃ্শ্গুর্ত আপखি।

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা অথবা তরুণের বৃদ্ধাভার্यা সাধারণ ফরাসির এথনও চক্ষুশুল। তাই এই সব বিয়েতে প্রকাশ্যে বাধা দেওয়া হয়, যার নাম চারিভারি। যার নযুনা আমাদ্রর দেশে ওুনে থাকবেন। তা হলো বাজে বিয়েতে যুব সমাজ্রে স্বতঃস্মুর্ত আপত্তি।

বৃদ্ধস্য ঢরুণী ভার্যা অথবা তরৃণের বৃদ্ধাভার্যা সাধারণ ফরাসির এখনও চক্কুশৃল। তাই এই সব বিয়েতে প্রকাণ্যে বাধা দেওয়া হয়, যার নাম চারিভারি। বিয়ের সময় চিৎকার, হৈচৈ, ঢাঝ ঢোল বাজ্জিয়ে চিটিকিরি দেওয়া প্রথাসঙত यদিও ন্যায়সগত নয়। কারণ আইনের চোে চারিভারি বে-আাইনি। বুড়ো বরকে আটকানোর জন্যে হাতাহাতি ষস্তাধস্তি কোনও আশ্চর্য ঘটনা নয়।

বুড়ে বররা সাধারণত বীর্ববান না হলেও বুদ্ধিমান হন। তাই এঁরা পাড়ার

ছোকরাদের সজ্গে ফয়সলা করে নেন। খানাপিনার জন্যে কাঁচাপয়সা ছড়ালে বিক্ষোভ হয়তো হবে না, হলেও তা হবে নামকাওয়াস্তে। অনেক অবুঝ বুড়ো কিপটেমি করে পয়সা না ছেড়ে পুলিশে খবর দেয়। চারিভারিতে বাধা দিতে পুলিশ আসে, কিষ্ু তেমন কাজ হয় না। কারণ এসব ক্ষেত্রে পুলিশের ওপর জাতক্রোধ মিটিয়ে নেবার জন্যে ছোকরারা অন্য পাড়ার থেকে লোক জড়ো করে এবং বুড়োর বিয়েতে টিটিকিরি দেবার জন্যে শতশত বিক্শোভকারী জমা হয়ে যায়। !়কক পরিণত বয়স, তার ওপর তরুনীভার্যাকে সামাল দেবার দুশ্চিষ্তা, সেই সময় আবার স্থানীয় অসহযোগিতা থাকলে বৃদ্ধ বরের মানসিক ভারসাম্য হারানো অসষ্তব নয়।

শুনলাম এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে পুলিশকে বহ ধরপাকড় করতে হয়েছে। একবার এক বুড়ো বিয়ে করছেন কুড়ি বছরের এক মেয়েকে। বুড়োর পয়সা আছে, কিষ্ধ তিনি ঘুস দিয়ে মুখ বষ্ধ করবেন না। খবর দিলেন পুলিশকে তারপর লাগলো মিনি দাঙা। পুলিশও ছাড়নেওয়ালা নয়, কারণ ওই বুড়োর সঙ্গে ওপর মহলের কর্তাব্যক্তিদের দহরমমহরম আছে। প্ররা জনতা ছত্রভঙ্গ করলো, অনেককে হাজতে তুললো আর তাদের যোগ্గ(ত্র) দেবার জন্যে অভিযোগ আনলো দেশদ্রোহিতার এবং 'জাতীয় নির্কি ট্ত' বিঘ্ম করার। যাঁরা আমাদের দেশে জাতীয় নিরাপত্তার নামে এমাচ্রৌ্রের সময় কোটালের হাতে নিগৃহীত
 পুলিশের কতখানি ভাবের আদ্র্ঠদান আছে।

আমার নোটবু<কের পাতা ভরে উঠছে, আর বিদেশির কৌতৃহলের দৌড় দেখে কৌতুক বোধ করছ্নে মিসেস ডুরে।

কিস্ত্ত এবার তাঁরুร ভুগতে হলো না। দরজায় মিষ্টি বেল বাজলো এবং যিনি প্রবেশ করলেন তিনি আর কেউ নন এই পরিবারের প্রাপস্পন্দন এবং হেনরির পিতৃদেব মিস্টার ডুরে।


গৃহস্বামী মিস্টর ড়রের আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের সাষ্ধ্য মজলিশ আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। মিস্টার ডুরের বয়স ষাটের কাছাকাছি, তবে ঐ বিপজ্জনক রেখা এখনও স্পর্শ করেননি। সান্ত, সৌম্য, সুদর্শন মানুষটি যে সুখী

সংসারের স্নেহপ্রবণ অধীপ্পর তা আন্দাজ করত্ত কষ্ঠ হচ্ছে না।
মিস্টার ডুরে সুরসিকও বটে। বলনেন, "আজ লণুেে ট্রাফিক জ্যাম ছিল।"
কলকাতার নাগরিক হিসাবে ট্রাফিক জ্যাম ভয় পাবার পাত্র आমি নই জেনে, ভদ্রলোক আমার ভুল ভাঙলেন। তিনি পথের জ্যামের কথা বলেননি, বাস্ত বিমননব্দরে আজকাল আকণেও ট্রাফিক জ্যাম হয়, যখন শতশশত বিমান বিশাল পাখা মেনে অবতরণের জন্যে অপেশ্মে করে। আমাদের কলকাতায় যত বিমান প্রতিদিন অবতরণ করে, পৃথিবীর অনেক এয়ারপোৰ্টে প্রতি পনেরো মিনিটে তার থেকে বেশি বিমান ওঠানামা করে।

আজকাল ইউরোপের বড়-বড় বিমানবন্দর মাবে-মাঝে জ্যামের খপ্ররে পড়ছে। ওনে মনে ভরসা পাওয়া গেলো! দুনিয়া যেভাবে সব জিনিস চমeকার ম্যানেজ করজে তাতে অব্যাব্ছার কেন্দ্রমণি কনকাতার মানুষরা সারাা্পণ शীনমন্যতায় ডূগছ্।

বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে ডেলিপ্যাসেঙ্জারি করাটা মিস্টার ডুরের ডালভাত रয়ে গিয়েছ্-তেমন চাপ থাকলে তিন-চারটে ঢেশ একই দিনেে ভ্রম করে
 শহরে যেতে হয় হেলিকপ্টারে অথবা কয়েষু্টি মিটিং সারতে হয় এয়ারপোর্ট
 গজিয়ে ওঠা অসংখ্য প্রাসাদোপম Sুের্মে। পকেটে যার পয়সা আছে তার সেবা
 ডেলিপ্যাসেঞ্ৰারি আরও বাড়বে আাগামী কয়েক বছরে। বश্ঘাটের জল বহ্মছর ধরে খেয়ে ইউরোপ যখন অর্থনৈতিক মিলনের পথে এগোচ্ছে, তথন ঠিক উল্টোপ্রবণতা দেখা যাচ্ছে আমাদের এই অভাগা উপমহাদেশে। এথানে মননম শชধু দরিদ্র নয়, অসহিষ্ণ এবং পরস্পরের প্রতি সন্দেহপ্রবণ, ফলে প্রগতির সষ্ভাবনা আরও দৃরে সরে যাচ্চে।

মিস্টর ড়রে একটুখানি ফরাসি পানীয় ঢেলে নিলেন তাঁর গেলাসে। ফরাসিদেশের বিভিন্ন অঞ্চনে বিয়েসাদি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করহি ওনে তিনি মজা পেলেন। বললেন, "đসব এথন রুপকথার গब্পর মত্ন। বড়-বড় শহর বিশেষ করে এই প্যারি এখন এথন কিচ্রু ক্রসমশ লখন, ওসলো, নিউইয়র্কের মতন হশ়্ে উঠছে।"

গৃহস্বামী আমাকে তাম্জব করে দিলেন। মার্কিন দ্যুরিস্ট এবং ইংরেজরা ফরাসি প্রেম এবং ফরাসি রমণী সম্পর্কে যতই বদনাম ছড়াক, নারী-পুরুষের অবাধ মিলন সম্পকে ফর্রাসিরা এই কিছুদিন জগেও ভীষণ রক্ষণণীল ছিল।

গৃহস্বামী यা বলছ্ছে তা থোনামেলাভাবে। ছেনে-মেয়ে সেই আলোচনায়

অংশ্রহণ করছে বলে তাঁর কোনও চিষ্তা নেই। মজা করে বললেন, এরা বড় হয়ে গিয়েছে। জীবনাঁ কী রকম তা নিজেরাই বুঝতে আরও করেছে। প্রাপ্তেতু ষোড়শবর্ষে পুত্রকে বক্লুবৎ আচরণের যে প্রস্তাব ভারতীয় ঋষিরা দিয়েছিলেন ত ওনে মিস্টার ড়রে খুব কৌহুহনী বোধ করলেন।

তারপর বললেন, প্যারিসে আইবুড়ে ছেলেমেয়েদের বিয়েতে অরুচি ধরেছে, যেমন হয়েছে দূনিয়ার অনেক বড়-বড় শহরে। বিয়ে না-করেই ঘর সংসার পাতার এই প্রবণতা সম্পকে কিছू ন্থাজথবর আমেরিকাতেও একবার করেছ্লিাম। এবার এখানেও সে—সুযোগ মিলে যাচে। মিস্টরর ডুরে কিছू কাগজপত্র দিয়ে সাহায্য করবেন বললেন।

বজ্র জাঁঁুনির দেশে ফস্কা গেরো। ক্যাথলিক ধর্মের প্রভাবে বৈবাহিক জীবনে ফরাসি ছিন ভীষণ সংর্মণণীী। নারীর কুমারীप্ব ছ্নি এখানে এক মুল্যবান সম্পদ যা বিবাহিত স্বামীর জন্য তোলা থাকতো। এখন স্রোত এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চলেছে। ফরাসি মায়েরা এই কিছ্দিদিন আগেও মেয়ের ওপর কড়া নজর রাখত্ন, বলত্তে, " "यদি একদিন সুথী হতে চার, তাহলে নিজের শরীরকে পবিত্র রাখো একজন মানুষকে উপহার দেবার য়্য। না-হলে স্বামী তোমাকে চাইবে না। যে তোমাকে সত্যিই ভালবাম্ট সে তোমাকে স্পর্শ না-করেই বিবাহহর বেদিতে নিয়ে যাবে।"
 তেত্রিশ জন মায়ের সন্গে সে आগেকার কথা ধরুন্ন, ত্রিশ বছরের কম বয়সী বিবাহিত মেয়েদের মধ্যে সমীক্ষায় বেরিহ্যেছিন, শতকরা সত্র জন মেয়ে বিবাহের রাত্রে কুমারী ছিল। অনেকে এই হিসাব বিশ্যাস না করে রচ্য়েছেিল, ফরাসি মেয়েরা মিথ্যাচারিণী হয়ে উঠেছে। কিষ্ত সেই সময় এক অঘটন ঘটায় প্রকৃত সত্য কোনদিকে তার ইপ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। ফাপ্পের এক বিখ্যাত শহরে, কর্মরতা মেয়েদ্রের এক হেস্টেেে এক মৃত নবজাতকের দেহ পেয়ে ভীষণ দৈ ঢৈ হলো। ফর্রাসি পুলিশের চিষ্তাধারা এবং কাজকর্ম বোঝা দায় ! তারা বল্নো, তোমরা यদি সন্দেহের ঊধ্দে থাকত্তে চাও তা হলে ডাক্তারি পরীষ্প। দাও। ডাক্তারের রিপোঁ্ট : সাতজন ছাড়া মেয়ে হোস্ট্রেলের ১88 জনের সবাই প্রকৃত অর্থ্থে কুমারী। পশ্চিমের বেপরোয়া পরিবেশে এই ধরনের পরিসংখ্যান অকब্পনীয়, কিষ্ঠ সত্য।

आমাদের মধ্যবিচ্ত মুল্যবোধ ও এই সেদিন্নে ফরাসি মূল্যবোধের মধ্যে তা হলে আরও মিন দেখা যাচ্ছে। কিষ্ু ফর্রাসি সাহিত্যিক, ফর্রাসি দার্সনিক বেथ করে ঘরসংসারের রীতির বিকুদ্ধে সুযোগ পেলেই সুড়সুড়ি দিত্যে চলেছেন। বিয়ের শত্রু বলা চলতে পারে এঁদের। লুই দ্য সেন্ট জাস্ট বলে ফরাসি বিপ্ধবের

এক তরুণ নায়ক（ছা্বিশ বছর বয়সে এঁর মুঙ্ু কাটl হয়েছিল）অল্প বয়সে যা লিখ্খছিলেন তা এখনও চালু রয়েছে এক ধরনের লোকের মুখে－মুখে－＂যারা পরস্পরকে ভালবাসে তারাই স্বামী－শ্ত্রী＂। স্বামী－ক্ত্রীর এই ঢলোয়া ব্যাখ্যা অনেকেরই মনে ষরে গিয়েছে।

আর এক লেখিকার মভ্তব্য ：＂বিশষসংসার যেভাবে সৃষ্টি হয়েছে ততে বলা চলে নরনারীর সম্পর্কটা যে সাময়িক হবে এইটই সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রেত। দুনিয়ার সব কিছू চিরকালের সম্পর্কের বিক্রেদ্ধে। আসলে মাঝ্小－মাৰ্েে পরিবর্তন চাওয়াঢই হচ্ছে মানুমের প্রকৃতি।＂সুঐী বিবাহিত জীবনের বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়েছিলেন জ゙ পল সার্ত এবং তাঁর সগ্গিনী। ম্যারেড ন্রিসের বিরুफ্ধে তাঁরা आওয়াজ তুললেন অবিবাহিত জীবনयাত্রার আনন্দের দিকে।

সুতরাং বিয়ে না করে ঘরসংসার পাতার রেওয়াজ বেড়েই চলেছে। মিস্টার ডুরে বললেন，＂বইতে দেখবেন，উনবিংশ শতাব্দীতু অনেক শ্রমজীবী ফরাসি বিয়ের হাসামায় না গিয়েই ঘর সংসার করজে। ছোটলোকদের সেই হাওয়া এখন শিলিকিত মধ্যবিত্তের গায়েও লেগেছে। অন্তত লাখ প্চেক শাহরে দম্পতি স্বামী－ T্ত্রীর মত্ন বসবাস করছে বিয়ে না－করেই।＂

দেশের আইনও সময়ের স্রোতের সাজ্রেণ্টোল রেখে চলতে বাধ্য হয়।


 চাইছে না। অবিবাহিত দ্পম্পতি য়ি ঘোষণা করে তারা একসজ্গে বসবাস করছে ＇সম্পুর্ণ্ণাবে এবং স্থায়ীভাবে＇，তা হলেই হলো। এর ছ’বছর আগে আর একটা আইন করে অবৈধ সঙ্তানকে সব রকম অধিকার দেওয়া হয়েছে বৈধ সঙ্তানের সन्ञ।

অবিবাহিতা মাতার বরং একদু বাড়তি সুবিধে，কোনও কিদু গঔগোল বাধলে সন্তানের অভিভাবকত্ব নিয়ে আদালতে ঘ্রটতে হবে না，অথচ এই সঙ্তানের খরচাপাতির জন্যে পিতৃদেব উদার হঙ্থে প্রাক্ন প্রেমিকাকে ভাতা দিতে বাধ্য। অনেক দেশে প্রমাণ করতে হয়，ইনিই ছেলের জন্মাাতা । বাক্ধবীর সঙ্গে শারীরিক সম্পক্ক ছিল তা ইপ্পিতে বোঝাতে পারলেই ফরাসি আদালত অন্য বোনও হাপ মমায় यাবেন না। প্রাক্ন বষ্ধুটি यদি খরচ এড়াতে চান তাহলে প্রমাণ দিতে হবে ছেলের মা বা⿸্ধবী নন，আসলে পতিতা।

আইন এখন এতোই রক্ষিতার দিকে যে বক্ধুর সোসাল সিকিউরিটির সুভ্যোগ－ সুবিধ্ৰও তাঁর প্রাপ্য। মনে করুন এঁরা বেড়াত্ত বেরিয়ে বেরিয়ে কোনও হোটেলের একট্ট ঘর বুক করেছেন এবং হোটেলের খাতায় একসঙ্গে সই

করেছ্নে। এরপর সभিনী বেরিম্যেছ্নে শপিং করতে এবং দোকানে ধরে মান কিনে সই করে এসেছেন। এক্ষেত্রে এই ধার মেটাবার আইনগত দায় হলো পুরুষ বষ্ধূটির।

অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ফরাসির দুঃখ, বিয়ের হাभামায় না গিয়ে বৌথ বসবাস করলে ইনকাম ট্যাপ্সের বাড়তি সুবিধে। আজব এই দেশে ছেলেপুলের বাপমা ডাইভোর্স করলে ট্যার্গে কমে যাবে।

অবিবাহিত দাম্পত্য জীবনের একটাই অসুবিধে-অবিবাহিত ‘্বামী’র হঠাৎ মৃত্যু হলে তাঁর টাকাকড়ি সম্পত্তি হাতানো যাবে না, পেনসনও জুটবে না।

ছাপানে! অক্ষরকে সমর্থন করলেন মিস্টার ড়রে। বড়-বড় শহরে, বিয়ের আগেই এক্ত্র বসবাস ক্রমশই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বছর দেড় দুয়েক বিবাহিত জীবনের ট্রায়াল দিয়ে তবে চলো চানে, বিয়েটা সেরে নেবার জন্যে। এটাও প্রায়ই করতত হয় বাবা-মায়ের পেড়াপেড়িতে। এঁরা এখনও অবিবাহিত মেয়ে-জামাইয়ের কোেে নাতি-নাতনি দেখলে ভীষণ ঘাবড়ে যান। গ্রাম-গঞ্জের শ্রশুর হলে তো কথাই নেই। মেয়ের বক্তব্য হলোর্রুটা जো কিছুই নয়। যাও

 এই ব্যবস্থ আবিব্ধার করেনি, সেকান্ঞে <
 এইটই বলবার আছে যে বাধ্ধ্রু সন্তানসষ্ভবা হলে ঐ অবস্থায় বিয়ে করে ফেলাট゙ই রীতি হয়ে দাড়াচ্ছে।

পশ্চিম দেশে এখন মঙ্ত সুবিধে, ওজব বা তুের ওপর কিছ্ম করা যায় না। সবরকম হিসাব হাতের গোড়ায় রয়েছে, ইচ্ছে হলেই দেখে নাও।এই যারা একত্র বসবাস করহছ তাদের হিসাব নিয়ে নিন। শতকরা তেত্রিশটি দম্পতি বিয়ে করবেন মনস্থ করেই একই ঘরে বসবাস ঔুু করেছ্নে। আরও তেত্রিশ জন এথনও মনঃস্থির করে উঠতে পারেননি, একসল্গে থেকে বাাপারটা একুদ ঝালিয়ে নিতে চান। শত়করা প্চিশ জন এখনও বিয়ে সম্পর্কে কোনও আলোচনাই করেন नि। শতকরা সাতজন অবশ্যু বিয়েতে বিশ্যাস করেন না তবু একত্র বসবাস করছেন। বলা বাঘ্ল্য ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সিরিয়াসনেস বেশি। শতকরা সৰ্তর জন মেয়ে দৈহিক সম্পক্ক গড়ে তোলে তার সঙ্গে, যাকে সে যথাসময়ে বিয়ে করতে চায়।

মিস্টার ডূরে বললেন, বয়স্থ বাপ-মায়েরা এখন আর ঘাবড়ে যান না। ছেলে বা মেয়ের একত্র বসবাসকে তাঁরা বিবাহের প্রস্ুঢি পর্ব বলে ধরে নেন। ওঁদের ধারণা, দুনিয়ার সর্বর্র এই রেওয়াজ ক্রমশ বেড়ে যাবে। আমাদের দেশে এখনও

এই হাওয়া আসেনি ওনে কিচ్ূট আশস্ত হলেন।
অन্য অনেক ব্যাপারে আমরা ভারতীয়রা যতই অনখ্রসর হই, মেয়েদের अधिকারের ব্যাপারে ইউরোপের অনেক দেশকে আমরা টেক্কা দিয়য়ি। জওহরলাল নেহরুকে এদেশের পুরুষমানুষরা যত গালাগালিই করুন, ওঁর কাছে মেয়েদের কৃতঙ্ভতার যথ্ৰেষ্ট কারণ রয়েছে। কোনওরকম আন্দোলন না বাধিয়েই এদেশে মেয়েরা যেসব আইনগত অধিকার পেয়েছে তা বश্দেশে অকক্পনীয়। অবশ্য সেইসব আইনগত অধিকার কতটা কাজে লাগানো গিয়েছে সেটা অন্য कथा।

ধরুন, ফরাসিরা দুশো বছর আগে সামা মৈশ্র্রী স্বাধীনতার নামে এতো বিপ্লব করলো, সারা দूনিয়া যার জন্যে আজও ফরাসির নামে তক্তিভরে কপালে হাত ঠেকচ্চ।। কিষ্万 সাম্য মৈৈ্রী স্বাধীনতা কেবল পুরুষদের জন্যে। মেয়েরা তোটে অংশ নেবে কিন্না এটা মনঃস্থির করতে ফরুাসির আরও দেড়শ বছর লাগলো। মেয়েরা সে অধিকার পেলো দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে, ১৯৪৫ সালে।

এ নিয়ে ফর্রাসি মহিনা আন্দোলন তেমন প্রচด জোরদার হয়নি কখনও। ফ্রাসি মেয়েরা কখনও जাদের নারীप্ব বিসর্জন ক্fী ববটকেল ‘खেমিনিস্ট’ হয়ে

 তো দূরের কथ্ধ ১৯৪৫-এর ৩০ बেক্তে কমে ১৯৭৭ সালে দাঁড়ায় ১০-এ। দ্য
 গ্যল স্বামীর কাজকর্ম্ প্রভাব বিক্তুর করতেন। কোনও মহিলা ফ্রাসি প্রধানমঙ্ত্রী হবেন তা ভাবতে ফরাসির দ্বিতীয় যুদ্ধের পরেও আরও অর্ৰশতাব্দী नেগে গেলো। ফরাসি ঙ্রমণ শেষ করে দেলে ফিরে এই 'মানবসাগর তীরে’ রচনাকলেে সুসংবাদ পাও্যা গেলেলা একজন মহিলা ফরাসি দেশের প্রধানমক্ট্রী হলেন। যদিও ফরাসি দেশে প্রধানমষ্ক্রীর রমরমা নয়, या কিছ্দ শক্তি তা রাষ্ট্রপতির।

এই মহিলাটি প্রধানমক্ট্রী হবেন না-জেনেই তাঁর একটি ছাপানো উফ্তি নোটবইতে লিথে এনেছিলাম। এই সোসলিস্ট মহিলা পাচ-ছ’ বছর মক্ট্রী ছিলেন। তিনি দू:খ করছ্নে, "আমাদের রাজনীতি থেকে বাইরে রাথবার জন্যে বেশির ভাগ পুরুষ সব রকম চেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে। ওদের ধারণা রাজনীতি নিয়ে চাল্যের দোকান অথবা সংসদে आলোচনা করার অধিকারটা পুরুষ মানুচের।...আমি খোলাখুলি বলতে পারি, রাজনীতিতে-নামা মেয়ের জীবন নারকীয়, यদি-না সে নিতান্ত কুeসিত এনং বুড়ি হয়। বিভিন্ন অঞ্ఠলে মেয়েদের ভোটে দাঁড়াতে দেওয়া হয় না এই আশকায় যে তারা জিত্তে পারবে না। কত লোক বে আমাকে বলেছে, রাজনীতি করবার পক্শ আপনি বড্ড বেশি সুন্দরী। এইটটই হচ্ছে পুরুষ

মনোবৃত্ত্-আমার ইচ্ছে হয় ঠাস করে গালে একটা চড় মারি।"
মেয়েরাও ভোটের অধিকার নিয়ে তেমন মন দেয়নি। তাদের অনেকে ভেবেছে, এ-বিষয়ে বেশি মাতামাতি মানে স্বামীর ওপর বিপ্ধাস হারানো $\ddagger$ "আইনের কচকচিতে সমান অধিকার অর্জনের চেষ্টা না করে, আমরা আমােঁর মনোহারিণী শক্তি প্রয়োগ করে পুরুষকে জয় করবো।" তাই নারীসুলভ গুণগুলির দিকে ফরাসি রমণীর এতো নজর এবং তা দেখে ংশ্চিমের সর্বত্র ফরাসি রমণীর প্রতি এতো আকর্ষণ।

ফরাসি আধুনিকা এখন চায় সমন্বয়। অবশ্যই কতকগুলো ব্যাপারে আইনের চোৰে সমান অধিকার, সমান স্বাধীনতা, সমান সুযোগ এবং বিবাহিত জীবনে সমতা প্রয়োজন। কিদ্তু লড়াকু মহিনাকে ফরাসিনি আমল দেয় না। পুরুষমানুষকে ঘেন্না করার, তাকে এম-সি-এইচ বা তয়োর বলে গালাগালি করার মনোবৃতিও ফরাসিনির নেই। একজন লড়াকু মহিলার দুঃখ, বেশির ভাগ মেয়ে গাছেরও নেবে তলারও কুড়োবে। তারা সমান অধিকার চায়, কিস্তু সেই সঙ্গে ডল পুতুলের মতন সেজেওুজে পুরুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হু্ত্ত ভালবাসে। সে পুরুষের


তবে রাজনীতিতে সুবিধে না-করার দুঃী ফরাসি মহিলা জীবনের অন্য ক্ষেত্রে পুরুষকে গোহারান হারিয়ে দিব্র্রুলতে চাইছে। ফরাসি মহিলা মাদাম কুরি বিষ্ঞানে কী কাঙ করেছিলেন ত্গু নनিয়ার সবাই জানে। মেয়েদের প্রতাপে
 ছাত্রীরা এথন ছাত্রদের টপকে যাচ্ছে। ডাক্তারিতে মহিলাদের বিশেষ সম্মান। এখন মেয়েরা এরোপ্নেনের পাইলট হচ্ছ, পুলিসের কমিশনার হচ্ছে। এমন কি মিলিটারিতে মেয়ে জেনারেল। ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া সব ব্যাপারেই মেয়েরা নিজ্রেদের প্রতিষ্ঠিত করছে বিশেষভাবে। আর দেশের শ্রমশক্ঞিতে মেয়েদের বিশেষ ভুমিকা রয়েছে। প্রতি একশতে মেয়ে কর্মীর সংখ্যা যে ইংরেজ্রের সমান-সমান এবং জার্মানের থেকে বেশি তা অনেকের স্মরণে থাকে না।

কিস্ত্ত কর্মক্ষেত্রে সমান কাজ্রের জন্য সমান মাইনে এবং সমান সুযোগ আদায় করতে ফরাসিনির অনেক সময় লেগে গিয়েছে। এখন মেয়েদের প্রতি অনীহা দেথিয়ে কর্মখালির বিজ্ঞাপন ছাপালে সেই মালিক বিপদে পড়তে পারেন আইন अनूयाয়ী।

আসলে ফরাসি মহিলাদের আমেরিকান টাইপ ফেমিনিস্ট আন্দোলনে বিশেষ অরুচি। ওঁদের ধারণা, ফরাসি মেয়েরা কখনও পুরুষের দাসী ছিলেন না, তাঁরা চিরকালই তাঁদের নিজ্রস্ব শক্তি প্রয়োগ করে এসেছেন। ফলে নারীর অধিকারের বিষয়ে গরম বক্তৃতা করার আগেও ফরাসি নেত্রী দেখে নেন তাঁকে সুন্দরী

দেथচ্ছে কিনা।
যেসব মেয়ে তাঁদের নতুন ভূমিকা সম্বন্ধে এবদু সন্দিহান তাঁরা বলছ্নে, একানের ফরাসিনিরা বড় বাড়াবাড়ি করছে। তার সব কিছু চাই-স্বামী চাই, স্তান চাই, চাকরি চাই, পরিপুর্ণ সামাজিক জীবন চাই, রাজনীতি করার সুযোগ চাই। এতোগুলো তো একসঙ্গে হওয়া যায় না।

অনেক মেয়ে তাই গাপিয়ে উঠছে। সংসার সামলে আপিসে হাজির হওয়া সোজা কাজ নয় প্যারিসে। অফিসের সময় লম্বা, সেখানকার ম্যান্জার আজকাল পান থেকে ছूন খসতে দেবেন না। স্বামীও সব ব্যাপারে পারফেকশন ঢান। ফলে ফরুাসিনির প্রাণান্ত! কেউ-কেউ ফিরে যাচ্ছে রান্নাঘরে। এখন यদি সামজিক প্রতিপত্তি দেখাত চাও তা হলে বউকে কাজ করতে দিয়ো না। সরকারও বলছেন, পাঁটটইম কাজ তৈরি করো, ওইসব কাজ দাও মেয়েদের। ওরা হাক্ষা কাজ করুক সেই সন্সে রান্নাও করুক, চুলও বাধ্রুক।

তবে মুক্তির স্বাদ পেনে আর পিছিয়ে থাকা অসস্ভব হয়ে ওঠে না। এখন বউকে বেশি ধেঁটট দিলে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। ডাইভোর্সে তার ভয়
 নষ্টাম পুরুষ করবে আর মেয়েরা মুখ বুজ্েেৃ্রী করবে আর আড়ালে চোখের জল ফেলবে সে যুগ শেষ।

আসলে গত এক দশকে হড়়মষ্রর পরিবর্তন এসেছে। ফরাসি রমণীর পক্ষে অকষ্পনীয় পরিবর্তন।

ফরাসি কুমারীর নিষ্ষলক্ক শরীরের জয়গান आগেই গেয়েছি। কিষ্ট এখন তা গল্রের বিষয়। কারণ পঁচিশ বছর বয়সে প্রতি শ’তে মাত্র পাচজন ফরাসিনি এখনও 'কুমারী’। একজন ডাক্তার বলেছ্নে, ক্যেক বছর আগেও (১৯৭২ সালেও) ফ্রাসি মেয়েরা একুশ বছরের আগে কুমারীত্ব বিসর্জন দিতো না। এখন ইস্কুলের ছাত্রীরাও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। "এখন কম বয়সেসে ধ্রেম নয়, কামদেবের পীড়া নয়, স্রেফ সেক্পের মা্যমে ‘কমিউনিকেশন’ এবং নিজ্রেকে আবিষ্করের তাড়না।"

এসব কথার প্রকৃত অর্থ কী তা আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। মিস্টার ডুরে বললেন, "অপেক্ষা করুন। আবার সব পান্টাতে চনেতে।" উল্টোরথের যাত্রা তরু হচ্ছে পৃথিবীর সর্বब্র এইডস্-এর ভয়ে। এইডসের ওষুধ ঢাড়াতাড়ি না বেরুলে মানুষ আবার ফিরে পাবে সেই মনোবৃত্তি, যাকে এতো দিন ‘ভিক্টোরিয়ান’ মানসিকতা বলে ব্যগ করা হচ্ছিল।

মিস্টার ডুরে বললেন, "ইতিহাস যথন খুঁজছ্ছেন তখন জেনে রাখুন, ডাইভোর্স নিয়েও জল ঘোলা হয়েছিন। যদিও ব্যাপারটা নিয়ে ইতালির মতন হই-ইই হয়নি। কিত্ব দুই পক্ষের সম্মতি থাকলে কম হাকামায় ডাইতোর্সের সুযোগ

এসেছে মাত্র সেদিন—১৯৭৫ সালে। আজকাল যত ডাইভোর্স হচ্ছে তার বড় অংশ এই দু’পক্ষের সম্মতি থেকে। বিয়ে ভাঙাও বেড়ে যাচ্ছে-পাচটটা বিয়ের একটা ভেঙে যাচ্ছে হঁ্ করে। কিছু করবার নেই।"

প্রাক্বিবাহ প্রেম অপেল্পা বিবাহ বহির্তুত প্রেম সম্পর্কে ফরাসির দুর্নাম বেশি। এ-বিষয়ে একটি পত্রিকায় যা বলা হয়েছে তা চিন্তার কারণ। ২০ থেকে ২৫ বছরের বিবাহিতা ফরাসিনিকে প্রশ্নোত্তর করে যে খবর বেরিয়েছে তা হলো : ঢারজনের মর্ব্য তিন জন বিয়ের বাইরেও অ্যাডভেপ্ণার করেছেন। এক তৃতীয়াংশ পাঠিকা স্বীকার করেছেন, এই ব্যাপারে তিনি নিজ্েে সক্রিয় ভৃমিকা গ্রহণ করেছেন। এক চতুর্থাংশ পাঠিকা বলেছ্নে, তাঁরা অ্যাডভেঞ্চারের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে উঠছ্নে এই কারণে যে স্বামীটি ভীষণ ‘বোরিং’, একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে ওঠাটাই তো মানুষের প্রকৃতি।

মিসেস ডুরে Жনলেন, কিন্তু একমত হলেন না। বললেন, "এই সব সমীক্ষা সব সময় বিশ্মাস করবেন না। মানুষ আজকাল করে এক বলে এক। বুক আর মুখ সবসময় এক থাকছে না, মিস্টার মুখার্সি। ড্রষ্তুত আমাদের এই দেশে,

 বলে বিখ্যাত সমীক্ষক প্রণয় রায় নিজ্জের্ৰ'দুস্চিস্ডা প্রকাশ করেছেন।

মিসেস ডূরের দেওয়া ছাপান্যা বিপ্জ থেকেও আর একটি আজব আইনের
 আজ্জব আইন পাশ হলো। জম্মনিয়স্ত্রণ বেআইনি হলো। অর্থাৎ পরিবার পরিকল্পনার কোনও সরঞ্জাম পাবার ঊপায় নেই ফরাসি সেশে, অন্তত সোজাসুজিভাবে। গর্ভপাতের তো কথাই ওঠে না।

ভাবতে পারা যায় না যে এই আইন, ফরাসি দেশে চালু ছিল এই সেদিন (১৯৬৭) পর্যন্ত।

মিসেস ডূরে বললেন, আশ্চর্য হচ্ছে কি ? ১৯৬৪ পর্যন্ত ফরাসি মেয়েরা স্বামীর অনুমতি ছাড়া ব্যাক্ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারতো না। পাসপোর্ট পেতো না ফরাসি মেয়ে স্বামীর লিখিত অনুমতি ছাড়া। দোকান বা ব্যবসা করবার জন্যেও মেয়েদের প্রয়োজন হতো স্বামীর অনুমতি। ইতিহাস অত সহজে জো ভোলা উচিত নয়।

যেহেতু জন্মনিয়ষ্ণ্রণ বেআইনি সেহেতু ফরাসি মহিলার দুঃখের অন্ত ছিল না। তখন হাস্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হতো। যাদের অবস্থা ভাল তারা বিদেশ থেকে এই সব জিনিস গোপনে পাচার করিয়ে আনতো। শেষ পর্যস্ত এক মহিনা ডাক্তার বেঁকে বসলেন। তিনি বললেন, এই অবস্থা চলতে পারে না। বেআইনি জেনেও তিনি পরিবার পরিকম্পনা আন্দোলন শুরু করে দিলেন ১৯৫৬ সালে।প্রথম ক্রিনিক









 ১৯৭১ সালে এবং গ্রূর বাকরিতणার পরে পালাপাকিতাবে आইন পাশ হলো।

 sats সালে।



এবার घড়ির দিকে ঢাকানাম। সমৃৃ


 কिষ্ট বनঢে সাহস भाছ্ছিলাম ना।"


মনে-মনে জামি এখন ভীষণ চটিতং। শ শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী ডূরে আদরय্্ন করেছেন, খাইয়েছেন, কিন্ত বিদায় নেবার মুহৃর্তে এদের কন্যা|টি জিজ্ঞেস করেছেন, "তোমাদের দেশে সতীদাহ কেমন চলছে?" ভাবটা এমন :"মেয়েদের জ্যাযত্ত পুড়িয়ে তোমরা कী ধরনের আনন্দ পাও?"

ভারতীয় মেয়েদের ‘হাড় জ্রালিয়ে’ খায় পুরুষরা, এ-কথা আমার মাও প্রায়ই घোষণা করত়েন, কিন্তু অ বলে বিদেশে এসে ওনতে হবে সতীদাহের কथা?

লোকের কেন ধারণা থাকবে, এখনও এই তথাকথিত সভ্য দেশে সতীপ্রথা চাল্লু রয়েছে? সতীদাহ, বর্থববাহ, শিঙ বিসর্জন, ধর্মীয় দাঙ্গা—এই সব ইউরোপের সাধারণ মানুযের মন থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ সম্পর্কে সব শ্রদ্ধা কেড়ে নিয়েছে।

ব্যাপারটা আরও অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো। এই করণে যে কন্যাটিকে সঙ্গে -সঙ্গে সামলে নিলেন শ্রীমতী ডুরে, যেন সে ভীষণ একটা ছেলেমানুষি করে ফেলেছে, সম্মানিত অতিথির সামনে এমন একটা কথা তুলে ফেলেছে যা সৌজন্যমুলক .্য়়নি। তিনি এমনভাবে প্রশ্মটিকে বিনাশ করলেন যে বাপারটা চাপা পড়ে গিয়ে আরও জটিল হয়ে উঠলো। প্রশ্ম যখন উঠেছে তখন সোজাসুজি আলোচনা হলেই বোধ হয় ভাল্ল হতো, সব সন্দেহের নিরসন হতো।

আমার সন্দেহ হলো, এই স্নেহপ্রবণ দরাজহৃদয় ড়রেরে দম্পতির মনেও সতীদাহ সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে, কিস্তু নিতাস্ত সামাজিক সৌজন্যবশত তাঁরা প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন অতিথির মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা স্মরণ করে।

দরিদ্র, অনগ্রসর দেশের মানুষ হলে বিদেশে দ্য়্রেক অসম্মানের সম্মুখীন হতে হয়। যে-দোষের জন্য আমি নিজে মোটেট্টৌ্য় নই তারও ভাগিদার হতে হয়। এমনি করেই বিদেশের মাটিতে স্বাজাক্তীআন জেগে ওঠে। স্বদেশে অনেক
 স্বদেশে চूপচাপ বসে থাকা যায়।

পাঁদদা, আমার মনোভাব বুব্টে ‘পেরে সাষ্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। একজন ফরাসি মেয়ে কী বললো তাতে কী আসে যায়? ও নিয়ে মাথা ঘামাসনি।

একজন নয়, এই নিয়ে দু'বার ব্যাপারটা ঘটলো, আর একজন ফরাসি মহিলা বাংলাদেশ বিমানের প্লেনে একই প্রপ করেছ্ছিলেন। তাঁরও ধারণা, ব্যাপারটা প্রতিদিনই ঘটে যাচ্ছে আমার স্বদেশে।
"তুই কী বলতে চাচ্ছিস ?" প্রশ্ম করলেন পাঁচুদা। চাঁর ধারণা, দেশের সব সমালোচনা নিজের সমলোচনা হিসাবে ধরে নিলে বিদেশে প্রত্যেক ভারতবাসীকে পাগল হয়ে যেতে হবে।

দরিদ্র বলুক, অনগ্রসর বলুক, নিরঙ্ষর বলুক দুঃখ নেই। কিক্তু তাই বলে ভাববে সতীদাহ চালু রয়েছে ঢালোয়া ভাবে। ঘাঁা, ভারতীয় মেয়েদের অনক কষ্ট আছে, তার বেশির ভাগ উৎপত্তি দারিদ্র্য থেকে। স্রেফ মেয়ে বলে বাড়তি কিছ্র কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। মেয়ের বাপের কাছে পণ আদায় করা হয়, অনেক মেয়ের শ্বঞ্রবাড়িতে সুখ নেই, জ্রালাযম্র্রণা সইতে হয়, ছেলেরা দাস্পত্যজীবনের সুখ বলতে কী বোঝায় তা জানবার চেষ্টাও করে না, এই সব ধারণা থাকলে ঠিক আছে, সমালোচনা মেনে নিতে হবে, যদিও কোটি-কোটি ভারতীয় ওই সব

দোষে মোটেই দোষী নয়। মেয়েমননুষকে কেমন করে সম্মান করতে হয় তার হূড়ান্ত হয়েছে এই অ४ম্রে জদ্মডূমিতে-‘শক্তি’ বলতে মেয়েমানুষরেই মেনে নিয়েছে একমাত্র এই ভারতবর্ষ। কিষ্তু এসব তো দূরের কথা, লোকে ভাবছে সদ্য স্বামীহারা মেয়েকে জ্যাশ্ত পোড়ান্যে হয় স্বামীর মৃতরেহের সঙ্গে একই চিতায়। ভারতবর্ষের অ হলে রইলো কী?

পাচদার সঙ্গ প্যারিস প্রবাসের শেষ রাউণ্গে গল্পতজবের জন্য এই বাড়িতে আসা। বাড়ি বলা অন্যায়, এক চিনতে ঘর এবং সেই সন্গে রাম্নাঘর। ঘরথানায় পাঁুদা তাঁর কাসুন্দের ঐতিহ্য জমা করে রেখেছেন। কাসুন্দেত আমরা কেউ সাজিয়ে-ুছিয়ে থাকতে শিথিনি। শক্করীদা, ছেনোদা, আমার, সবারই ঘর ওাদামঘরের মতন হয়ে থাকে বইতে, পুরন্নো কাগজপত্র, বাঁধানো ছবিতে। বইই না শেষপর্ব্ভ শক্করীদা ও আমাকে ঘর ছাড়া করে, কারণ আর রাখার জায়গা নেই। আমাদের মধ্যে একমত্র ব্যতিক্র্ম অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে হেজোদা। হেজোদার সব কিছ্ম সাজানো গোছানো, অবশ্য তাঁর ছিমছাম স্বভবের পিছনে দমদমের এক মহিলার যথেষ্ট অবদান আছে বলে অনেকেই সন্দেহ করে।
 এইখানেই আড্ডা জমানো যাবে।
 পটায়, আমরা পেটাই।"
"কিত্তু তা বলে কথায়-কথায়ীখ্জ্রেস করবে, কত মেয়ে রোজ স্বামীর চিতায় পুড়ছে?"

প্চদা এখনও শাস্তিজল ছেটানোর চেষ্ঠা চালালেন। "এদেশের পুরুষ সবসময় মেয়েমানুষের রুপবহ্চিতে পুড়ছে, আর আমরা মেয়েমনুষকে চিতাবহিতে ঠঠলে দিতে উদগ্রীব।"
"সে তো ওয়া|্প আপন এ টাইমের কথা। হিসট্রি যদি বলেন তাহলে তো অস্ধীকার করার চেষ্টা না। ঘাঁ, আমদের কিছ্দ পৃর্রপুরুষ অষ্ঞান তিমিরাা্ধকারে বসবাস করবার সময়ে অন্য কোনও শতা্্ীতত এই সব অপকর্ম করেছ্নে। কিষ্তু তা বনে এখন? এই টেয়েন্টিয়েথ সেঞ্মুরির শেষ পর্বে?"

পাচদা এবার থলি থেকে বেড়াল বের করলেন। "ডুই দুঃঘ করিস না। দেলে গিয়ে লিথে দিস, জ্যাশ্ত মেয়েমানুষকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে সায়েবরাও কম দক্ষ ছিল না।"

মনে এবার একদু বল পাওয়া যাচ্ছে। এরা নিজেরাই একদিন মেয়েমানুষকে জ্যায্ত পোড়াতো বলেএএখনও ঐ বিষয়ে প্রবল আগ্রহ। অন্য কে৬ ওই কাও করহহ কি না সে-সম্বc্ধে র্ৰৰখখবর নেওয়া চনেছে। যেমন অন্য সম্প্রদায়ের একাধিক

বিবাহহর «র্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে অনেকের প্রবল কৌহৃহল, যদিও এই সেদিনও ঠাকুরের নাম করে, হিন্দু কুলীন ডজন-ডজন বিয়ে করেছে খোদ কলকাতা শহরেই।

লং লিভ পौচুদা। ফর্রাসির হাঁড়ির খবর আমার হাতে তুলে fিলেন। বললেন পড়ে দেখতে।

আমার অ্ঞানচ্ক্ম উন্মীলিত হবার পথে! অসহায় মেয়েদের ওপরে ইউরোপের মানুষ শত-শত বছর ধরে যে চরম বর্বরতা দেথিয়েছে, তার ঢুলনা ইতিহাসের অন্যা্র বিরল। কথায়-কথায় মানুষকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিচারকের কাছে। अভিযোগ করা হয়েছে-ধর্মাবতার, এই রমণীটি ডাইনি। তারপর বিচারক সাক্ষীসাবুদ ডেকেছেন। এরপরই শাঙ্তি। সাধারণ শাস্ডি নয়, জ্যাণ্ত পুড়িয়ে মারবার শ্কুম।

আগে এই বিচার সম্বন্ধে কোনও প্রকাশ্য মঞ্তব্য করে কেউ আদালডের অবমাননার ঝুঁকি নিতো না। এ-यूগের সত্যনিষ্ঠ ফরাসি ঐতিহাসিকরা সাহস দেখিয়ে যেসব ঘটনা থুঁজে বের করছ্নে তার বিবরপুওনে সমস্ত জাতটা শিউরে
 আলোচনায় অংশ নিয়েছ্নে, নিজের চুতের্র কাত্কারখানার ইতিবৃত্ত
 তাই আমরা সেসব খবর জানতে গী ífি।

ডাইনি অপবাদ দিয়ে মেয়ে্রেড়ানোর ব্যাপারটায় ইংরেজও কমতি যায় নি—ঢই আজও ইংরিজীতে "উইচ হান" বলে একটা কথা আমরা ব্যবহার করে চলেজি, যা এখনও খারাপ অর্থে বাবহার হয়। আরও দুটো শব্দ ইংরেজি ভাষায় জুল জ্রল করছে ইনকুইজিশন’ ‘‘হেরেটিক’। বাংলা অভিধানে ব্যাখ্যাও মিলবে— ্রিষ্টীয় ধর্মমতের বিরোধীদের অনূসদ্ধান করে দমন করার জন্যে श্থপিত আদালতের নাম ইনকুইজিশন। আর হেরেটিক হচ্ছেন তিনিই, যিনি ধর্মের বিরোধিতা করেছ্নে। এককালে প্রতু যিশ যেমন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে চিরকালের জন্যে লজ্জায় ফেলেছেন, তেমন তাঁর অনুগামীরাও চান্স পেয়ে বহ্ষ্ণান ধরে হেরেটিকদের ওপর একই অত্যাচার চালিয্রেছেন্ন।

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও রচনায় এর ইসিত পেশ্যেছিলাম বাল্যাবয়সে, কিষ্তু তখনও এতো ঐতিহাসিক কাজকর্ম হয়নি। ফরাসি ঐতিহাসিকর্রা হাটে হাঁড়ি ভেক্গেছেন তাঁর তিরোধানের পরে।ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান ইত্যাদি সুসভ্য জাতের কাকে বর্বরতা থেকে বাদ দেবেন?

ফরাসি ঐতিহাসিকদের গবেষণার নমুনা ওনুন। জার্মন হোলি রোমান এম্পায়রের দক্পিণ পশ্চিম অঞ্পনেল একটা ছোট জায়গায় ১৫৭০ সাল থেকে শংকর্র্রমণ (২)—8১

১৬৩০-এর মধ্যে ৩৬৩টা উইচ হান্টের খবর সংগ্রহ করা গিয়েছে। বিচারে ক'জন দোষী সাবাস্ত হয়েছেন এবং প্রাণদণে দণিত হয়েছেন তাও আন্দাজ করা নিরীহ ভারতীয়র পক্ষে সষ্ভব নয়-মাত্র ২৪৭১ জন! ইউরোপে প্রেটেস্ট্টন ও ক্যার্থলিকের নানা বিষয়ে মতপার্থক্য-কিত্ত शুটি পুঁতে আওন बেলে মেয়েমানুষ পোড়ানোর ব্যাপারে কেউ কম যেত্ন না একথা নিবেদন করছেন বিশিষ্ঠ ফরাসি ঐতিহাসিকরা। ফান্সে এই খুট্তিতে বেঁধে মানুষ পোড়াবার রীতিটা প্রায় মহামারীর আকার ধারণ করেছিল ১৫৮০ থেকে ১৬১০-এর মধ্যে। ইংনcের মহানুভব বিচারকরাও এক শতাব্টীতে যে দু'হাজার বিচার চালিয়েছিলেন তার হিসাব পরীক্ষ করেছেন অ্যালান ম্যাকফারলেন নামে এক সমাজতত্জবিদ।
'সরসারি’ বলে ইংরিজি কথাটাও আমাদের মগজে রাখতে হবে যার সাধারণ বাংলা ‘জাদুবিদ্যা’।এই জাদুবিদ্যা পি সি সোরকার-এর সোরসারি নয়, যাকে বলে কিনা মানুষের স্মতি করবার ভৌতিক বিদ্যা, যা নিয়ে অমন সুসভ্য ইউরোপের মাথাব্যথার অন্ড নেই।

একজন ইংরেজ মহিলা কিছूদিন আগেও জ্রেট্টুক বলেছিলেন, ধ্মবিরোধী হেরেটিক হিসাবে বিচারের ধারাটি নাকি এথন্রেত্র লেশের আইন বইতে বহাল
 কাউকে ফেন্না এখনও আইনের দিprখকে অসভ্যব নয়।
 এরো অরুচি, কিদ্তু অন্যদিকে নিউচ্যাটেল নামে ছোট একটা মফস্বলে ৫০০ লোককে পুড়িয়ে মারা হয়েছে ডাইনি অপবাদে।

ফরাসি দেশেও ভৌতিক বিদ্যার সাহায্যে গঁঁ়়ের লোকদের শরীরের ও
 ভারতীয়দের বিশেষড্ব নয়-ख্রাসিও এইসব পছ্দ করেছে বশ্কান ধরে। যারা এইসব চিকিৎসা চালাতে, পান থেকে হুন খসলেই তাদের ডাইনি বা ডান বলে বিচার হতো। ফরাসি ইতিशসে এক রক্তলোভী বিচারকের খে゙জ পাওয়া যাচ্চে। এঁর নাম নিকোলাস রেমি-ছত্রিশ বছারের বিচারক জীবনে (১৫৭৬—১৬১২) এই জজসাবে তিন হাজার নিরীহ মেয়েমানুষকে ডাইনি ছাপ দিয়ে থুঁট্তেত বেঁেে জ্যান্ত পোড়ানোর ম্কুম দিয়েছেে।

ফ্রাসি ঐতিহাসিকরা এথন বলছেন, গ্রাম্য কৃষিভিত্তিক সভ্যতা এইসব অধ্ধ ,বিশ্ধাসের জন্ম দিয়েছিল। আর নানা ধর্মীয় কুসংস্কারে ইষ্ধন জুগিয়েছে মানুষকে «:মনুম করে তুলতে।

উইচ বলতে পুরুষ এবং রমণী দুই-ই বোঝাতে, তবে যারা পুড়ে মরেছে

তাদের শতকরা ৮০ জনই রমণী। আমাদের সভ্যতায় যারা উদাসী, ঘরছাড়, তারা ভিক্ষে পেয়েছে, গেরজ্তের শ্রদ্ধা পেয়েছে, আর ফরাসি এইসব ভবঘুরেদের পাকড়াও করে বিচারকের সামনে হাজ্রির করেছে পুড়িয়ে মারার রায় নেবার জন্যে।

যত দিন গিয়েছে মেয়েদের উপর অত্যাচার তত বেড়েছে।এর প্রমাণ সপ্তুশ শতাব্দীতে ফরাসি দেশে যাদের পুড়িয়ে মারা হয়েছে তাদের মধ্যে মেয়েদের সংথ্যা শতকরা আশি থেকে বেড়ে নব্বুইতে দাঁড়িয়েছিল। এঁদের সিংহভাগই হচ্ছেন বুড়ি অথবা অসহায় বিধবা। অনেকের আবার ধারণা ছিল ডাইনির ছেলেমেয়েও উইচ হবে, ফলে সাত-আট বছরের ছেলেমেয়েকেও জ্যাশ্ত পুড়িয়ে মারতে ফরাসি বিবেকে বাধেনি। অনেক দুঃてে ভোলতেয়ার তাঁর লেখায় লঙ্ব চিত্তগ্গির কথা উল্মেথ করেছিলেন।

রায়ের একটি নমুনা অপ্রাসঙিক হবে না। মডলিন নামে এক মহিলার বিচার হলো ১৬৭৯ সালে। রায়ে বলা হলো : এই ডাইনি আট বছর আগগ তার ব্যাপটিজম পরিহার করে রাত্রে ডাইনিদের সর্জে ঞ্রোম্মশি তরু করে। এই




 সামনে তার গলায় দড়ির ফাস লাগানো হবে। তারপর ওর হাতে দেওয়া হোক দু’পাউড ওজনের মোমবাতি এবং সেই ফ্ললষ্ত মোমবাতি হাত আসামি যেন নিজের অপরাধের তালিকা নিজেই ঘোষণ করে। তারপর সে যেন অনুশোচ্না
 পরে একটা ঘুঁট্তিতে ঝুলিয়ে নিপ্বাস রোখ করে ওকে মেরে ফেলা হয়।

উফ, ఆધু মৃহ্যুতেই শাঙ্সি পেতো না তিনশ বছর আগেকার ফরাসি। জজের রায়ে ব্স্সারিত নির্দেশ থাক্জো কীভাবে মৃতদ্দে ভস্গীভুত করে সমষ্ ছইইট গাওয়ায় উড়িয়ে দিতে হবে।

কী ধরনের অভিবোগ আনা হতো ডাইনিদের বিরৃদ্ধে তাও ওনে রাখুন। জিন মার্চন্ট নামে এক মহিলা থাকতেন এক ছোট্ট শহরের পুক্রু ধারে। এঁর বিরুদ্ধে তুরুতর অভিযোগ তিনি গাঁ্যের চাষার একটা ঔয়োর মেরে ফেলেছ্নে। মারবার পদ্ধতির বিস্|রিত বিবরণ দিয়েছে সাক্শী। ঝরনার জল शাত নিয়ে মম্তর পড়ে ডাইনি সেই জল বেমনি ছিত্য়ে দিয়েছে ఆর্যোরের দিকে অমনি সে কুপোকাত। যথন চাযি ঐ মরা তয়োর কাটলো তখন ভেতর

থেকে কালো ভূতুড়ে একটা প্রাণীকে পাওয়া গেলো বেটট ঠিক পাইক মাছের মতন দেখতে। আরেক জন চাষী সাক্ষ দিলো, এই দুফ্ট রমনীকে একদিন গেরস্তর গোরু দুইতে ডাকা হয়েছিল। তারপর থেকেই যে-গোরু বালতিयালতি দুধ দিতো তার বাঁট ওকিয়ে গেলো। আর একজনের সাক্ষ্য : এই দूষ্ঠ রমণী একদিন তার কেলের ছেলের দিকে তাকিত্যে ছিল। ঠিক তিন মাস পরে দু’‘ছরের ছেলেটা মারা গেলো। আর একজন সাক্ষীর বক্তব্য: ২১শে সেপ্টেম্বর এই দুষ্ট মহিলা গেরস্তর বাড়িতে এসেছিল মাখন ধার চাইচে। সেই রাতেই বাড়ির ছেলের ওরুতর অসুখ করলো।

একালের ফরাসি ঐতিহাসিক জিন মার্চান্টের মামলাট খুঁট্টেয়ে বিচার করজ্নে। দেখা যাচ্ছে এই মহিলা ছিলেন অতি দরিদ্র। প্রায়ই ধার করতে জুট্ত্তেন সম্পন্ন গেরস্তদের বাড়িতে। যাঁরা সাক্ষ্য দিঢ্যে এই মহিলার প্রাণদতের ব্যবস্থা করলেন, তারারা সবাই অপেক্ককৃত সচ্ছল পরিবারের।

আর এক মহিলা, তাঁর নাম জিন পেতি । বয়স চূয়ান্ম।এ̊র দোষ, তিনটি স্বামী অকালে মারা গিয়েছেন, ফলে চতুর্থবার বিয়ে করেছ্তে তিনি।এঁর সংসার চলতো গঁঁয়ের রাখালের কাজ করে। बँর বিরুদ্ধে অভিব্ব্ব,

 বিচারকের কাছে পরের পর তের্রেশ্ৰ সাক্পী হাজির হনো।
 আদায়ের জন্য আসামির ওপর নিনরত্তর নিপীড়ন। অত্যাচার সश্য করতে না পরে অনেকেই 'অপরাধ' স্বীকার করতে।। যেমন জিন পেতি স্বীকার করলেন, ডেভিলের সজ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল যখন ডেভিল একটা প্রজাপতির রূপ নিয়ে তার কাছে এসেছিল। দৈত্যানার সহ্স এই রমণী নাকি দেহসম্পক স্থপন করেছিলেেন এবং একজন অতিপাজি দানা তাঁকে মষ্বপপতত গম উপহার দেয়। ম মত্তপড়া এই গম কোনও পশুর দিকে ছুড়ে দিলে তার বিনাশ অবধারিত।

আর একজন অসহায় মহিলা অত্যাচারের চাপে স্বীকার করলেন, তাঁর সল্গে থাকে মञ্তর-পড়া পাউডার। এই পাউডারের সাহায্যে গৃহস্থের মে কোনও অকन্যাণ করা যায়। এই মহিলা শয়তানের নামটাও স্বীকার করলেন। यেশয়তনের কাছ থেকে এই মহিলা ডাকিন্নীবিদ্যা লাভ করেছিলেন তার নাম নিকোলাস রিগো। এই नিকোলাস রিগো অশরীরী হয়েও সহবাস করেছে আসামির সন্সে এবং যাবার সময় মহিলার ‘আম্মা'কে সজে নিয়ে চলে গিয়েছে।

ডাইনিদের বিচার প্রসন্গে 'স্যাবথ' শব্দটি বেশ কয়েকবার আসা যাওয়া করলো। ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না। পাঁদদা বললেন, "তুই जাবছিস

স্যাবাথ মানে ত্রিস্টানদের বিশ্রামের দিন। একটা মানে তাই অর্থাৎ রবিবার। আবার প্রাচীন ইথ্থদদের কাছে স্যাবাথ ডে বলতে বোঝাতো শনিবার। কিত্তু ইউরোপীয় ডাকিনীতক্ত্রে মানে মধ্যাত্রে ডাইনিদ্রে গোপন আলাপ-আনোচনা। তুই দেখবি, অত্যাচারের ঢাপপ সব ডাইনিই স্বীকার করেছে, গভীর রাতে গহন অন্ধকারে তারা স্যাবাথ-এ অংশ গ্রহণ করেছে।"

ফর্রাসি নৃশংস্সতর আর একটা নমুনা সংগ্রহ করা হলো। ইনশি বলে এক জায়গায় স্বামী ও স্ত্রী দু জনকে জাদুবিদ্যার অভিব্যোগে মেরে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হলো। এঁদের দুটি ছেলে, বয়স দশ এবং রারো। হুকুম দেওয়া হলো বধ্যস্থলে যেন এদেরও উপস্থিত রাখা হয় যাতে বাবা-মায়ের শাস্তিট তারা নিজের চোখ দেখে। তারপর দু'জনকে যেন প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হয়, তারপর গাঁয়ের একটা বাড়িতে বন্দি করে রাখা হয়। সেই সময় মাঝে-মােে প্রপ্পোত্তরের মাধ্যমে এই দুই কিশোরকে প্রডু যিওর ধর্মশিি্শা দেওয়ার চেষ্টা চালাতে হবে।
 ঐতিহাসিকদের বিবরণ না ওনলে বিশ্শাস Sুबি। একমাত্র সুখের কথা, সপ্তদশ

 ১৭১৫ সালে।

ফরাসি তাহলে এখন মোহমুক্ত। কিদ্জ ফরাসি পতিতর। একমত হচ্ছেন না। তাঁরা একেবারে হাল আমলের একটা घটনার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করজেন। ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ সালে হিনুপ বলে একটা জায়গায় জঁ কামু নামে এক গৌয়া ডাক্তারের মৃতদেহ পাওয়া গেলো। এঁকে সবাই হাড়বসানো ডাক্তার বলতো, নিষ্টুরजাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

খবরের কাগজের রিপোঁ অনুযায়ী, স্থানীয় গাঁ্যের দুইতাই প্রকাশ্যে ঘোষণা করলো তারাই জঁ কামুকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ এই লোকটির জাদুর চোটে তাদের এক দাদা মারা গিয়েছেন এবং বেশ কিছু গোরু-বাছুর গোয়াল থেকে উধাও হয়েছে। এই দুই ছোকরার মা নির্দিধায় ঘোষণা করলেন, জঁ কামু একজন উইচ। শয়তানের সজ্গে সাক্ষেৎ যোগাযোগ ছিন জঁ কামুর। ৷্রমাণ : বে তকক নিয়ে হাসাহাসি করেছে কামু তকেই ক্যানসার রোগ ধরিয়ে দিয়েছছ। মহিলার বিশ্ধাস, উল্টো মন্তর চালিয়ে তাঁর এক ছেলে একজন ক্যানসার রোগীকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়েছিন, কিষ্ত কামুর সজ্গে পাম্মা দিয়ে পারেনি। এরপর এমন দूষ্ট ডানকে মেরে ফে্না ছাড়া অন্য কী উপায় থাকতে পারে?

পাচদদার দেওওয়া বই পড়তে-পড়তে আমার জ্ঞনচক্মু ক্রমশ উন্মীলিত হচ্ছে। যারা এই সেদিনও হাজ্জা-হাজার মেয়েকে জ্যাণ্ত পুড়িয়েছে তারা তে আগ্রীী হবেই খুঁজে বের করতে পৃথিবীর অন্য কোথায় এখনও এই কাঔ হচ্ছে।

যা আমাকে অবাক করেছে, এই কিছুদিন আগেও ইউরোপীয় স্য়তার হানট কীরকম ছিন। যা আরও ন্যাজার দরকার, কোন পরশমণির স্পশে ইউরোপ তার অষ্ধকার থেকে অমন সুন্দর ভাবে বেরিয়ে এলো? আর কেন আজও আমাদের দেশের কিছ্র অংশকে আমরা কুসস্ক্কার থেকে মুকি দিতে भाরলाম ना ?

প্দদার দেওয়া কাগজে সেকালের চার্চের নানা অত্যাচারের লোমহর্ষক বর্ণনা রয়েছে, নতুন ঐতিহাসিক বিপ্নেষণের আলোকে। পরিবার পরিকক্পনা সম্পর্কে চার্চের বে বিদঘুটে ধারণা ছিল এবং জনসাধারণ যা শত-শত বছর ধরে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে ত পড়লে মাথা ঘুরে যায়।

জনজীবনে চার্চর ছিন প্রচণ প্রভাব যার তুলনায় আমাদের গৌাড়া পুরোহিত বা মোম্মা নিতাম্ত শিঙ। চাচ্চ ঠিক করতো নরনারীর একান্ত দৈহিক মিলন কীভাবে रবে। সেই নিয়মের পান থেকে চূন খসলে যেস্বোণাঁ্যির বিধান ছিল তা নিয়ে

 সষ্ষাবনাকে বিলষ্তিত করা ছিল ন্র্ৰ্যার সমান অপরাধ। লোকেও ছিল
 দিত্তে। যার ফান্ল কাউকে দশ বছর, কাউকে পনেরো বছর উপোস করতে
 তারা পুরনো ইউরোেপর থোঁজখবর রাখে না।

भুত্রার্থ 心িস্য়ে ভার্যা ఆ氏ু হিন্দু ল্লোগান নয়, সারা ইউরোপই এই আইনে মশ্লল ছিল শত-শত বছর ধরে। তাই স্বামীর সন্গে অত্যধিক প্রেমকেও গোড়া ইউরোপীয় শান্ব্রকাররা এক ধরনের বেশ্যাবৃত্তি বলে নিন্দা করেছেন এবং


সেকালের সাধারণ মানুমের সুখঃছूঃখকক পাঠকের কাছে নডুনভাবে উপস্গাপিত করে ফরাসি ঐতিহাসিকরা পৃথিবীর সকলের কৃতজ্ঞতাजাজন হয়েছ্নে। ধর্মীয় চাপে, পরিবার পরিকब্পনাহীন সমাজ্জ সাধারণ মানুম্ের অবস্থা নির্ণয় করতে এঋ বৃদ্দার উক্তি তাঁরা খুঁজে বের কনছ্নে।

বৃদ্ধা বসেছিলেন তাঁর মেয়ের পাশে, সে সদ্য একটি শিওর জন্ম দিয়েছে। একজন জিষ্ষেস করেছে, এইটি কত নম্বর ছেলে ? মহিলা রেগে মেগে বনেছেে, কেন মিথ্যে বলবো, এইটি সপ্তম সন্তান। চব্বিশ বছরে আমার মের্রের এই হাল

হবে জানলে আমি চব্বিশ বছরের আগে মেয়ের বিয়েই দিতাম না।
তারপর রয়েছে আরও কিছ্ন উদ্ধৃতি : "গরিবগুব্বো এবং ঝি-চাকরদের দুঃখ কে দ্যাখে? আগে দিনকাল ভাল ছিল, আট ন’বছরের ঝিগিরি করে শতখানেক টাকা জমিয়ে একটা ভাল মুদি বর জোগাড় করা সম্তব হচো। এখন ওই টাকায় আমরা বর হিসাবে পাই কোচোয়ান বা ঘোড়ার সইস। বিয়ের পরই এরা পরের পর তিনচারটে ছেলেমেয়ের বোঝা চাপিয়ে দেয় আমদের ওপর। এদের ચাওয়াবার মতো মুরোদ এই সব মরদের নেই, ফলে আমরা আবার বেরিয়ে পড়ি ঝিগিরি করতে।"

পাঁদদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ভাবছিস?"
"পौচদদা, আমি ফিরে গিয়েছিলাম আমাদের হাওড়ার পুরনো বস্তিতে।
ওখানে অসহায় গরিব মেয়েদের এখনও একই অবস্থা। ফ্রাশ্স আগে যা ছিল আমরা এখনও তাই আছি। ফরাসি নিজের চেষ্টায়• অনেক কিছু ছ్ֵঁড়ে দিয়েছে আমরা এখন৩ তা পারিনি। ফরাসি यদি কৌতৃহলের বশবর্তী হয়ে তাদের অত্তীত কী রকম ছিল দেখবার জন্যে আমাদের সম্বক্ধে এক্ষ্ বাড়তি খ্ৰাজখবর করে তা হলে বোধহয় অন্যায় কিছ্ৰূ নেই।"


মারি তো গঙার, লুটি তো ভাওার, পরি তো কার্ডিয়ার। প্যারিসের রাজপথ ষরে সকানবেলায় চলেছি একান্ন নম্বর রু পিয়ের শ্যারোর দিকে। আমার পথপ্রদর্শিকা সম্মিতের একাস্ত সহকারিণী ক্যারোলিন।

玄চচো মেরে হাত গন্ধ করবেন না, পরামর্শ দিয়েছ্নে সম্বিৎ। ফরাসির এবং ভারতীয়র উভয়েরই অতীতের নানা দোষ ঘিল, তার ফিরিস্তি করতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে, কিষ্নু আখেরে কোনও লাভ হবে না। সুতরাং কে কবে কোথায় মেয়েমানুষের ওপর কত অত্যাচার চালিয়েছে তার স্মৃতি রোমপ্থন চালিয়ে বিদেশের মুল্যবান সময় নষ্ট করে কী হবে?

তা ছাড়া পাচুদার কথাও মনে পড়ছে। তিনি বিদায় দেবার সময় সেদিন বলেছিলেন, দোষ থাকাটা কোনও অপরাধ নয়, অপরাধ হলো দোষটা পুষে রাयা। তাকে দूর না-করে হাত গুটিয়ে বসে থাকা। সে-বিষয়ে ফরাসি ইদানীংকালে বিস্ময়কর তৎপরতা দেথিয়েছে, তবেই-ন্ন সে তার স্বর্ণযুগে এসে

প্ধૉঁছেছে আবার। শিন্নে, বিষ্ঞানে, সাহিত্যে, ঢারুকলায় ফরাসি তে অকারণে পৃথিবীর শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেনে। ‘ধু সরস্বতী নয়, একই সঙ্গে লদ্মীীর কৃপাধন্য হয়ে উঠেছে সম্তু জাতটা।

সম্বিৎ বললো, "ডারতবর্ষও একদিন এইরকম হয়ে ওঠবার সজ্ভাবনা রাথে শৎকরদা, এ-বিষয়ে আমদের মনে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়।"

সম্বিতের মুখে ফুন চন্দন পড়ুক। আমরা ব্যর্থতার ঘূর্ণিপাকে পড়েছি। পরিস্থিতির চাপে যতই পিছোচ্ছি ততই উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে পড়ছি। আমরা চিন্তা করি না, শ্লোগান দিই, আমরা নতুন সম্পদ সৃষ্টিতে মন না দিয়ে যা আছে তা কীভবে ভগ হবে ত নিয়ে খেয়োেেয়ি করে। আমরা নানা অলীক য়ক্তির অবতারণা করে অতীতের অন্যায়ওলো জঁকড়ে ধরে থাকার জন্যে উদ্র্রীব হয়ে উঠেছি। পৃথিবী যদি এর পর আমাদের একঘরে করে দেয় তা হলে আশ্চর্য হবার কিছ্ম নেই।

ছুঁচো মেরে হাত গা্ধ করার কथা উ১তেই সম্বিৎ-এর খেয়াল হলো আমাকে ফরাসি পারফিউমের সন্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়া হয়নি।



 করে হুলেছে। ফরাসি জাতকে বার্রার চাবিকাঠি হলো এই ফরাসি ভাষা। বে ফরাসি ভাষা আয়ত্ত করলো না ফিরাসি তকে কোনওদিন গ্রহণ করবে না। আমি নিজে ফরাসি ভাযা না জানলেও অপেল্শ করে থাকি একটা বিশেষ শক্পের জন্য। টেলিফোনে সম্বিৎ যখন ‘ম্যাসিবুক’ বললো বুঝলাম এবার কথাবার্ত শেষ হলো।

সপ্বি: s্ব:র আমাকে অবাক করে দিলো। বিশ্ববিখ্যাত কার্তিয়ার কোম্পানিতে
 খুশি হবেন !: : .入ীজন্যের তুলনা নেই, কিদ্টু তাই বলে আমার মতন একজন কুড়ি ডনারের বাঙাঁলিকে কার্তিয়ার কোম্পানিতে নেমস্তন্ন করে এঁরা সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখালেন। কারণ কোটিপতি ছাড়া আর কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যে কার্তিয়ার কোম্পানির পড়তায় প্পাষায় না তা জানতে দুনিয়ার কারও বাকি नেই।

সম্বিৎ ইতিমধ্যেই কার্তিয়ার কোম্পানির খরিদ্গার হয়েছে কিনা তা জানা নেই। কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানে যে ইতিমধ্যে তার রীতিমত দহর্মম-মহরম সে সম্বক্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। আসলে ওদের জন্যে কিছ্ম বিশেষ কাজ সে করেছছ। কার্তিয়ার কোম্পানির মুখ এমনিতেই উষ্ঘ্রল হয্যে আছে, কিষ্ঠ সেই

সুন্দর মুখকে আরও সুন্দর করবার জন্যে যে প্রচেষ্টা নিরশुর চলেছে ততে ইষ্ধন জোগাবার একটা ভূমিকা ব্যারন দ্য শহিদনগরের পাওনা হয়েছে।

犭নनाম, याँর সজ্গে কथা হলো তিনি কার্তিয়ার কোম্পানির কর্ণধার অ্যান্ঁাঁ ডোমেনিক পেরেঁ। ১৯৭৭ সাল থেকে কোম্পানির প্রেসি, উ'্ট হয়ে বসে আছেন এবং এঁর আমলে কোম্পানির ৯ে প্রচণ অత্রগতি হয়েছে তা দুনিয়ার ব্যবসায়ী মহলে কারও অঙ্ঞাত নয় । দूঃখখর বিষয় পেরেঁ আগামীকান থাকছেন না। কিক্তু অতিথি আপ্যায়নের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার সব ব্যবস্থা তিনি পাক৷ করে যাচ্ছেন।

সম্বিৎ বলনে, "এক টিলে লোকে দুটো পর্যন্ত পাথি মেরেহে, আপনি এবার তিনটে কিংবা চারটে পাখি মেরে ফরাসির শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠবেন।"
"বৎস, সপ্বিৎ, তোমার হেঁয়ালি ছাড়ে। একমু আলো দেখাও।"
সম্বিৎ হেসে বললো, ‘ইত্যিার রাজা মহারাজাদের সম্বচ্ধে বই পড়ে দেথবেন—ఆঁদের গহনাগাটি তৈরি হতো এই কার্তিয়ারে। ইণ্যিয়ার এখনকার শিক্পপতিরের মপিবষ্ধের দিকে তাকাবেন-ওখান্গেয়ে হাতঘড়িটি বাঁধা থাকে
 স্প্রে করে সুখ পান সেটির নামও কার্তিয়ার্টোহলে অলক্কার, কান নির্ঠয় ও

 সমঝদার। অবিপাস্য ব্যবসায়িব্ক্জী ফ্ল্য থেকে যে বিপুল অর্থ উপার্জন হয় তা সবটাই পরেট্ছ না করে এঁরা স্থপপন করেছেন কার্তিয়ার ফাউণেশন, যা ইতিমধ্যেই শিম্পরসিকদের বিপুল কৌহূহলের বিষয়ব্মু হয়ে উঠেছে। আর্টেক কী ভাবে কদর করুে হয় তাও ফরাসি বিজনেসম্যানরা দেशিয়ে দিচ্ছেন দूনিয়াকে। ইদানীককার ফরাসির বীজমম্ত্র হলো यা করো ত। স্টাইলে করো। পুতুপুহু করে কোনও ভাল কাজ হয় না। আর যে কাজে দুনিয়ার সেরা হবার সস্তাবনা নেই সে কাজের দিকে হাত বাড়ায় না কার্তিয়ার।"

কার্তিয়ার কোম্পানির সদর দপ্তরের বাড়িখানা দেখবার জিনিস। ক্যারোলিনও ভীষণ উত্তেজিত বোধ করজে, কারণ ফরাসি হয়েও কার্তিয়ারে ঢোকার সুযোগ সে আগে পায়নি। "ওসব দুনিয়ার বড় লোকদের এবং তদের সুন্দরী বউদের জন্যে। আমরা ওখাে কী করে पুকতে পাবো ?"

পথে যেতে-বেতে ক্যারোলিন আমাকে তৈরি করছে। বলছ্, "ওদের শোরুমে বে দরজা আছে সেটা কালো গ্রাাইটে তৈরি। ওইটা মন দিয়ে দেখতে ভুনবে না। দूनিয়ায় এরকম দরজা আর কোথাও পবে না, মিস্টার মুখার্সি।"

মিস্টার মুখার্সি এই মুহুর্তে নিজেকে সামলে নিচ্ছে, পকেটে যে কুড়িটি ডলার

থাকবার কথা সেটি যথাস্থােে আছে কি না তা দেখে নিচ্ছে।
আমরা দুর থেকে কার্তিয়ার কোম্পানির সদর দগুরটি দেখতে পাচ্ছি। ক্যারোলিন বলনো, "সেনণুপ্তর কাছে ওনেছি এখানেই ছিন দুনিয়ার সবচেয়ে দামি লাক্রারী হোটেন। নোভাপ্যান। এখানে সেই সময়ে এক রাত শোবার জন্যে দিতে হতো দেড় লাখ টাকা। জানো মিস্টার মুথার্সি, এক সময়ে এই হোটেলের সামনে ৬০টা রোলস্ রয়েস গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেতো।"

এখন তো একখানাও রোলস্ খারে কাছে দেখছি না। দেখতে পাবো কী করে? ওই হোটেনই উঠে গিয়েছে। অত বড়লোকি প্যারিসও সহ্য করতে পারলো না। ক্যারোলিন অবশ্য অন্য কথা বলनো, "মিস্টার মুখার্সি, একালের বড়লোকরা ভীষণ কিপ্টে হয়ে উঠছে। ডাচদের হাওয়া লাগছে দুনিয়ার কোটিপতিদের গায়ে।"
"তা হলে কার্তিয়ার কোম্পানির রমরমা চলছে কী করে, ক্যারোলিন? হোটেলের এতো বড় বাড়িটা কিনে তারা কোন্ ভরসায় কোম্পানির আপিস করলো?"
"মিস্টার মুখার্সি, ঢুমি আমাকে ভুল বুবো ন্কীক্সেপ্টে বড়লোকরা হোটেলে
 টাকার, ওট তো ঠিক থরচ নয়, বিনিয়়েল্গু কারণ কার্তিয়ারের গহনার দাম তো



এবার কার্তিয়ারে প্রবেশ-দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে! গেটেই ভি আই পি সম্যান পাওয়া গেলো। রিসেপশনের অসামান্য সুন্দরী দুই যুবতীকে ডানাকাটা পরী বলাটা অত্যুক্তি হবে না। তারা আমার নাম তনেই বলে উঠলো, "মঁশিয়ে মুখার্সি, আমরা তো তোমার জনেযই অপেশ্ষা করছি।"

আমরা পাচ মিনিট দেরি করে ফেলেছি। স্মমা চাইতে গেলাম। সুন্দরীরা কোনওরকম কোপ প্রকাশ করলো না, ৫খূ জানালো গত প゙চ মিনিট ধরে আমার জন্যে অষীর প্রতীক্মায় থেকে তারা উদ্বিম হয়ে উঠঠিল।

এক নম্বর সুন্দরী আমাদের নিয়েই অফ্সিসের ভিতরে চললো। সুন্দরী জানালো, প্রথম যাঁর সক্গে আমার সাক্মৎ হবে তার নাম অলিভিয়ার স্টিপ। ইনিই কার্তিয়ারের চিফ দ্য পারফিউম-অর্থাৎ কিন্না সুগপ্ধি বিভাগের বড় সায়েব।

বড় সায়বেটি একেবারে মাইডিয়ার লোক। নিতাত্টই ছোকরা, বয়স মাত্র তিরিশ। এই ছিপছিপে যূবকট্টিকে রাস্তায় অথবা মেট্রোতে দেখলে আমার মাথাতেও আসতো না যে এতো বড় দায়িি্দপ্রুর্ণ পদ্দ কাজ করছে।

৬ঁদ পদের ফরাসিদের মস্ত তুণ এ্রঁদের মধ্যে দেমাক দেখাবার রেওয়াজ নেই। এই দোষে ইংরেজ घায়েল হয়েছে-বড় সায়েব না মহারাজা তা ইংরেজ ম্যানেজারের হাবভাব দেখে বোঝা শক্ত হতো। তাল বুঝে ইংরেজ এই রোগট৷ आমেরিকানের মধ্যেও ছড়িয়ে দিয়েছিল। তার মৃল্য দিতে হচ্ছে এখন আমেরিকানকে।জাপানি দেখলেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠতে হচ্ছে। ফরাসিরা বুদ্ধিমান—বিনয় এবং সরলততা এদের মুথখাশ নয়, মানুষকে এরা সহজভাবে নিতে পারে। ফলে ফরাসি যে আন্তর্জাতিক বিজনেসে উত্তরোত্তর ভাল করবে তাতে সন্দেহ কী?

অলিভিয়ার স্টিপ মুহুর্তেই আপন ইয়ে গেলো। সে জানে আমি যে ভাষায় লিখি সেখানে কার্তিয়ারের কোনও ব্যবসায়িক সষ্ভাবনা নেই। দরিদ্র বাঙালির জন্যে রূপকথার সষ্ধানে বেরিয়েছি আমি। কিক্তু তার জন্যে কোনো মাথাব্যথা নেই অলিভিয়ারের। আমি একজন লেখক এবং লেখক হিসাবে আমি কার্তিয়ারে আসবার তাগিদ অনুভব করেছি তাতেই সে সষ্ত্টষ্ট।

আরও একটি কারণে ছেলেটিকে ভাল লাগলো টক্র্যাধুনিক ইংরেজ ম্যানেজার এবং আমেরিকান ম্যানেজার সারাহ্ষণ দেখাবাব্র্ঠীষ্টা করে তার কাজ্রের চাপ প্রচ৩। প্রতিটি মিনিট তার কাছে হিরে বস্ট্ট্শলক্小ের মতন মূল্যবান। এই


 বিখ্যাত ওই কোম্পানি থেকে ব্রিটানির এই ছেলেটি চার বছর আগে চলে এসেছে কার্তিয়ারে। এরই মধ্যে সে পারফিউম বিভাগের প্রধান হতে পেরেছে। কিছুরিন কার্তিয়ারে ঘড়ি বিভাগেও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

কার্তিয়ারকে आমি কলকাতার পি সি চब্দ্র ভেবেছিলাম। দুনিয়ার ধনী গৃহিণীদের অলক্কার নির্মাতা হিসাবেই তার সুনাম। কিদ্তু অলিভিয়ার আমার মনের বোতলকে প্রথমেই একটু đাঁকানি দিলো। কার্তিয়ার ওধু গহনা নির্মাতা নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত এবং অবশ্যই সবচেয়ে সফল 'লাক্সারী' বা বিলাস কোম্পানি বলতে কার্তিয়ারকেই বোঝায়।

এঁদের আদি ব্যবসা অলঙ্কার। অলকার থেকে এঁরা ঘড়িতে গেলেন। কার্তিয়ার কखिতে না থাকনে পৃথিবীতে কেষ্টবিষ্ট হওয়ার মানে হয় না। ঘড়ি ওধু মণিবক্ধেই থাকে না, টেবিলে থাকে। এমন একটি ছোট্ট চাইনিজ জ্জেড টাইমপিস তাঁদের দোকানে দেখার এবং আলতোভাবে স্পর্শ করার সৌভাগ্য হয়েছিল এই অধম বঙ্গসস্তানের—দাম আসলি বড়লোকদের কাছে তেমন কিচ্ম নয়, মাত্র চার কেটি টাকা। যাদের সময় ম্ন্যবান, তাদের সময় মাপার যন্তরটিও যে একটু

মূল্যবান হবে ততে আর আশ্চর্য কী?
না, এই মুহৃর্তে ঘড়িতে মজলে হবে না, আমাদের লক্ষ্ পারফিউম। এই কারবারে কার্তিয়ারের নামবার কথা ছিল ১৯৩৯ সালে, সব ব্যবস্থ পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল, কিষ্ুু দ্বিতীয় যুদ্ধ এসে দুনিয়ার বিলাসস্রোতে বাধা সৃষ্টি করলেে। ফলে কার্তিয়ার পারফিউমের ব্যবসায় নামলেন যুদ্ধের অনেক পরে ১৯৮১ সালে। এরপরে এসেছে আরও নানা বিলাসদ্রব্য, यা ভোগ করতে না পারলে ধনী সমাজে কম্কে পাবার বিন্দুমাত্র সঙ্ভবনা নেই, সে আপনি আমেরিকান ধনীই হোন অথবা জাপানি ধনীই হোন।

এই পারফিউমের ব্যবসার তুরুুু ক্রমশই বাড়ছে, কার্তিয়ারের মোট ব্যবসার শতকরা আট ভাগের মতন। খান কয়েক দোকান থেকে, যেখানে কোনও ভিড়ই দেখা যায় না সেখান থেকে কার্তিয়ারের বাবসার পরিমাণ ওনে চক্ষু ছানাবড়া হবার অবস্থ।। খোদ জামশেদপুরের টাট স্টিন কোম্পানিও মজ্জা পাবেন। ছোকরা বিনীত ভাবে বললো, ‘এমন কিছু নয়, মাত্র আড়াই হাজার কোটি টাকা বছরে, আমাদের বিক্রিবাটা অনেক বাড়াতে হবে।"

বুবুন অব্থ্থ।



 নিচ্ছে একটি কাঁচের শিশিতে। কার্তিয়ার বিলাসিতার বিশেষত্ব এই কনটেন্নারটি চিরকালের, ఆধু রিফিলটি প্রয়োজন মতন মাঝে মাঝে পাল্টে নাও।দুনিয়ার এক নম্বর অলক্কার নির্মাতা ছাড়া অমন কনটেনার তৈরি যে সষ্ভব নয় তা ফরাসির অতি বড় শতুও স্বীকার করবে।

অলিভিয়ারকে সত্যি কथা বলে ফেলা যুক্তিযুক্ত মনে হলো। আমি পারযিউদ্মের ‘প’ পর্যস্ত জানি না। বাবার মৃত্যুর পরে কে একশিশি অণুরু কিনে এনেছিল, সেই থেকে (১৯৪৭) মনের মধ্যে মুত্যুর একটা গদ্ধ তৈরি হয়ে গিয়েছে। বিয়ের সময়ে একটা সেন্ট কেনা হয়েছিন, ব্যবহার করা হয়নি, কেমন যেন পচা মদের গঙ্ধ । তারপর থেকে পরের গায়ে সু্রাণ অনেকবার নাকে এসেছে লিফটে, অফ্সে, পার্টিতে, বিয়েবাড়িতে-কিষ্ুু কী তার রহস্য, কোন কোম্পানির কোন জিনিসে কী মায়ামোহ সৃষ্টি হয় তা জানবার সৌভাগ্য হয়নি।

अলিভিয়ার স্টিপ হতাশ হলো না। বললো, "এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে পারফিউমের প্রচারের আরও কত সঙ্ভাবনা রয়ে গিয়েছে। ফরাসিদের মাত্র তিন বিলিয়ন ডলারের পারফিসম ব্যবসা করে সষ্তুষ্ট থাকার কোনও প্রয়োজন নেই।"

অলিভিয়ার আমাকে আরও জব্দ করলো। "মহাশয়, তোমার বিনয়ের প্র্রশসসা করছি, কারণ তুমি যে-দেশ থেকে এসেছে, সে-দেশে কয়েক হাজার বছর ধরে সুগপ্ধি নিয়ে নানা পরীক্প-নিরীষ্ষা চলেছে। তোমাদের আতরের কथা আমরা জানি না, একথা ভেবো না। আতরও যে অন্তত দেড়শ রকম্মে হয় তা আমার জানা আছে। আমাদের যেমন অডিকোলন, তোমাদের তেমনি গোলাপ জল, গোলাপের পাপড়ি থেকে আতর নিক্ষাষণের পর এই গোলাপ জল পড়ে থ(কে।"

আমাদের এই আতরেরও বিশ্ববাপী সম্ভাবনা আছে। এর সমবদারও আছে, কিষ্ট আমরা এ-বিষয়ে মন দিইনি, তাই ব্যাপারটা প্রগগতিহাসিক যুগে পড়ে आজে. $: \%$ পড়ে গিয়েছে এবং জিনিসটা ভেজালসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। ফলে
 পারফিউন্মের জন্যে হাহ্তাশ করছে না এমন মানুষ পৃথিবীর কোথাও জন্মায়নি।

অলিভিয়ার যা বললো তার থেকে কিছ্-কিছू ঘবর সংক্ষেপে নিবেদন করছি। ফ্যাগরাল্স বা পারফিউম গরিবের জিনিস নয়। অস্স্ষ্স তৈরি করতে প্রূর দৈu্য
 কয়েক আউন গোলাপ निর্याস পাওয়া यায়্র

आমি অকপটে স্বীকার করলাম, ছহ לি বছর বয়স পর্যশ্য আমি জানতাম না পুরুষ ও মহিলাদের সেন্ট আলাদাল ীিল্লার সেন্ট গায়ে মেথে কোনও পুরুণের ঘুরে বেড়ানো ফরাসি সমাজে ক্রু⿰ কোনও ভয়ক্কর মানসিক বিকৃতির ইপিত দেবে।

অলিভিয়ার আমাকে এবার কিছ্ূ গোপন জ্ঞন দিলো। পারফিউমের সৃফ্ম ত্্বুণুি হজম করে সুরসিক হতু গেলে সারা জীবনের সাধনা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, একটা মানানসই পারফিউমের মধ্যে অন্তত একশ রকఁের নানা দুষ্ল্দাপ্য জিনিসের মিশ্রণ আছে। । দুশে রকম্মে জিনিস লাগে এমন পারযিউমও ফর্রাসি দোকানদার হামেশাই বিক্রি করহে।

শিশির মুখ খুলে নাকে গক্ধ নিলেই পারফিউম বোঝা গেলো না। মানুমের শরীরে সংস্পর্শে এনেই তঙফ্মণিক নানা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এবং তার ফল সুদূরপ্রসারী হতে পারে।

সঙ্গীতের মতন প্রতিটি পারফিউমের মোটামুটি তিনটি পর্ব। টপপ নোট’ : যরুতেই যে গব্ধ নাকে এসে মানুষকে মাত করে দেয়। কিষ্ু বিশেষ তুরত্বপুণ হলো পরবর্তী ভূমিকা, যাকে বলা হয় ‘মিড্ল নোট’! এই পর্বে পারফিউমের প্রকৃত চরিত্রটি প্রকাশমান হয়। এর পরে ‘এ৩ নোট’ বা ‘প্রাস্তিক সুর’ যা বৃহ্ষণ থেকে যায়। আর একটি শব্দ প্রায়ই পারফিউমের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে

প্রয়োজনীয়-শরীরে, র্মালে, বস্শেরে বহহ্মণ জাঁকড়ে থাকার ক্ষমতা। ভাল ফরাসি পারফিউম্মের এই যে ‘স্টে’ অবিশ্যাস্য-সস্তাদামের পারফিউম এইখানে মার খায়। গায়ে ছড়াবার কিছুদ্মণ পরেই গক্ধ উধাও, দীর্ঘস্থায়ী হবার ক্ষমতা নেই কমদামি জিনিসের।

বড় সাইজের অডিকোলেনের দাম কম, অথচ এক চিলতে পারফিউম্মর দাম বেশি কেন তাও এবার জানা গেলে। । যা৩কারচিফ পারফিউমে সুগপ্ধি নির্যাসের পরিমাণ দশ থেকে পচিশ পার্সেট্ট, বাকিটা অ্যালকোহল। টয়লেট ওয়াটার বা কোলনে এই সুগক্ধির পরিমাণ মাত্র ২ থেকে ৬ পার্সেট। ছিটোবার কোলন বা আফট্টরশেভ লোশনে এর পরিমাণ আখ পার্সেট্ট থেকে দু' পার্সেন্ট। সুতরাং নিতান্ত আনাড়ি ছাড়া কেউ মাপ দেথে পারফিউম্মের দাম দিতে চায় না।

ఆনুন, মশাই, দোকানে গিয়ে স্রেফ ‘আমাকে সেন্ট দিন’ বলে লজ্জায় পড়বেন না। এটা হবে, বউবাজ:রের গহনার দোকানে গিয়ে ‘আমাকে গহনা দিন’ বলার মতন। দোক্নদার জানতে চইরেন, আপনি রূপপার গহনা, ব্রোঝ্রের গহনা, সোনার গহনা না দামি পাথরের গহনা চান। তারপद্রও সমস্যার সমাধান হচ্ছে
 হাতের গহনা, না কোমরের গহনা, না পায়্যে প户ছনা ? তারপরেও যে কত ইসি ত দেওয়ার প্রয়োজন তা যে পাঠক ঠিলধিন জানেন না, তিনি দয়া করে যে-

 आপনাকে বনে দেবে, মোটামুরি পচচটা প্রধান ভাগ ৷্সোরাল (ফুল), সাইপার, ফার্ন, অ্যামবার, লেদার এবং ৰ্সেশওয়াটের। ফুলের মধ্যে আবার পাচটি প্রধানপ্রধান ভাগ। মোদ্দা কথা, মেয়েমানুষের জন্যে পারফিউম পছন্দ করতে গিয়ে আপনি প্রথবমই পনেরোটি রাঙ্ডার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন। এবার যতশ্ষণন্মা আপনি পথ নির্বাচন করতে পারছ্নে ততক্ষণ আর এগোতে পারছ্ন না।

এরপরে পথে আসুন, দাদা। আপনি ফুলের গধ্ধ ভালবাসেন, না মশলার গন্ধ, না গাছের গক্ধ, না চামড়ার গা্ধ, না জত্তজানোয়ারের গT্ক? বাপারটায় ঘাবড়ে यাবেন না। আপনি গোলাপের গক্ধে মাতোয়ারা হবেন, না শিউলি ফুলের আয্রাণ নেবেন তা আপনার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করবে। আপনি চ্দনকাঠে আকৃষ্ঠ হবেন, না খুসখুস নামের ঘাসে আকৃষ্ঠ হবেন তা আপনাকে ঠিক করতে হবে। আপনার আকর্ষণ থাক্তে পারে মশলার দিকে-লব্গ, কিংবা দারুচিনি। কিংবা কোনও চামড়ার গল্ধ, কিংবা বিশেষ ধরনের গাছের ছাল। কিংবা কোনও ফলের সুরভি। সুচরাং সাধে কি আর ফরাসি আপনার গক্ধের মানসিকতা বুঝতে প্রাণপাত করছে। এক-এক জাতের টান এক-এক দিকে, কেঊ তিমি মাছের গক্ধে

নাক সিট্কোয় অবার কস্শুরিমৃণের কথায় উপ্মসিত হয়ে ওঠে। ফরাসি গদ্ধবিশারদ সেই সব হাড়়ির থবর সং্খহ করে এক-এক মানসিকতায় খরিদ্দারের জন্যে একএক রকম পারযিউম ঢৈরি করহে।

আরও একদু জ্ঞান বাড়লো। আমরা এই হাওড়ায় বসে দুটো তিনটে ফর্রাসি পারফিউম কোম্পানির নাম শুনেছি। কিত্ত্র অন্তত ৫৫টা জগদ্বিখ্যাত ফরাসি কোম্পানি এই লাইনের আব্রর্জতিক সাফ্ল্য অর্জন করেছে এবং এঁদের অন্তত দুশো পারফিউমের নাম দুনিয়ার গক্ধরসিকদের মুথে-মুথে। এছাড়াও আছে ছোট ছেট কিষ্ট অত্যু নামী দোকান, যাঁদের পারফিউমের ব্রাঙ নেমে দোকানে দোকানে বিক্রি হয় না। কিষ্তু সুরসিকরা এই সব দোকান ছাড়া পারফিউম কেনার কথা কম্পনা করতে পারেন না। যেমন বুকবఆ, লিপটনের চা বাজার অধিকার করে থাকনেও কনেজ স্ট্রীটের সুবোধের দোকনের সামনে ণুণ্রাহীর লাইন কখনও কম্মে না।

এই সব দোকানের আর একটি বিশেষড্র, এঁদের অনেকে শিশি সাজিয়ে বসে নেই। বश্ףদিনের সুরসিক খরিদ্দার এখানে নিজেরুপারফিউম আধারটি নিয়ে দোকানে আসেন, এবং খরিদ্দারের সেই আধাষ্ণi> দোকানদার বোঝাই করে
 কোনোটির দেড়শো। পারিবারিক সুর্রে বেtoয়া এই সব আখারের খনদান অন্য।
 ব্যবशার করেন এমন অভিজাজ্淯সসিকের অভাব নেই। এঁদের কারও-কারও নেশা, লক্ষা-লক্ষ টাকায় দুর্নভ পুরনো পারফিউম শিশি সংপ্রহ করা।

অলিভিয়ার স্স্প্প বললেন, যে পারফিউম দিয়ে কার্তিয়ার প্রথম বাজার মাত করে ১৯৮১ সালে তার নাম 'মাস্ট’। সুরসিকদের পক্ষে ‘অবশ্য’, কিষ্ঠ এটি মেয্রেদের সেন্ট। পুরুষদের জন্যে একই সময়ে তৈরি হন ‘সড্ডোষ’। এই শব্দটি সংস্কৃত থেকে নেওয়া হয়েছে কিন্না তা থ্ৰঁজ করা হয়নি। কিষ্ট মনে রাখতে হবে, ফ্রাসি পারফিউমের নামক্রণণের জন্যে ফ্রাসি বিশেষख্ঞো সমন্ত জগৎ ঢোলপাড় করেন, এবং ডারতবর্ষের প্রতি এঁদের বিশেষ নজর। তাই একেবারে উপরের ‘‘্রণীর পারফিউম্মের মধ্যে রয়েছে ‘শালিমার’ ৫ ‘সং্সার’। সংসসরের রকমসকম দেথে বাঙালির যখন সংসারে অরুচি ধরেছে, ঠিক তখনই দুনিয়ার সুন্দরীরা ‘সংসার’ বলতে অজ্ঞা হচ্ছে।

এবার আর বোকা বনতে হবে না ভেতো বাঙালিকে। টুক করে এক চিলতে কাগজ্জে লিথ্ে নিন দূনিয়ার বাজারে গোটl সাতেক বেস্ট-সেলার পারফিউমের নাম। কেউ আপনাকে গেঁয়ো বলবার আগেই আপনি বলে দেবেন, মঁশিয়ে আমি জানি প্রথম সাতটার নাম এবং সেই সত্গে এমন ভাব দেथাতে পারেন, এই

সাতটাই আপনার বাড়িতে ব্যবহৃত হয়েছে। কিষ্তু এখনও আপনার মন ভরেনি। আপনি নতুন-নতুন গন্ধের জন্য নাক ও মনকে প্রস্তুত রেখেছেন।এই টপ সপ্তমের নাম হলো :

১। শ্যানেল নম্বর ফাইভ-(খুরে নমস্কার ফরাসিকে, চানেনে বললে হা করে মুখের দিকে তাকায়!)

২। ওপিয়ম-(আমাদের আদিকালের অহিফেন। আমরা ছেড়ে বেঁচেছি, আর সায়েব মেমরা ওপিয়ামের মৌততের জন্যে ব্যাকুল।)

৩। সংসার-(বোকা সায়েবরা উচ্চারণ করছে ‘স্যামসার’!)
8। অ্যানি অ্যানি—(একটা মেয়ের নাম লেবেলে ছেপে, ক্যাশারেল কোম্পানি বাজার মাত করে দিয়্যেছে।)

৫। পয়জন-(আমরা বিষ খাই পেটের জ্ালায়, মনের দুঃ兀ে। আর দুনিয়ার ধनীরা বিষ কেনে প্রেয়সীর মনোরঞ্জনের জন্যে।)

৬। লুলু-(একটি মেয়ের ডাক্নাম, দूনিয়া জয় করেছে। আমাদের ইদানীংকালে ইলু ইলু (আই লাভ ইউ) ফিলমি গাদ্রর সৃষ্টির সন্সে এর কোনও সম্পক থাকত্তে পারে!)

१। প্যারিস।
কিষ্ু বেস্ট-সেলার হনেই যে এরা দার্টে তার কোনও মানে নেই। যেসব

 কিনতে পারেন। বেমন ধরুন ১৯৮৭ সালে তৈরি প্যাছ্ছার দ্য কার্তিয়ার। মাত্র হাজার সাত্কে টাকায় হোমিওপ্যাথিক ওষুধ্ধের পরিমাণ সুগপ্ধি। পারফিউমের জগতে সিকি-আধুলিও আছ్, আবার হিরে-জহরতও আছে। কেউ সোনার শরীর মুড়ে ভাবে কেম্মা ফতে করলাম। আবার কেউ তাকে দেখে মিষ্টি হেসে বলে, আমার হিরের নাকছাবিটির দাম ওনলে তোমার স্বামীদদবত। যুর্פ যাবেন।

বেস্ট-সেলার নয়, কিষ্ঠ এমনই একটি হিরের নাকছাবি হলো, ‘জয়’ পারফিউম। ইংরেজিতে এর মানে আনন্দ, কিষ্টু-এর যে আরেকটি অর্ব ‘বিজয়’’ তা তনে অলিভিয়ার স্টিপ খুবই কৌতুক বোখ করলেন। থবরটৗ ওই কোম্পানির কাছে পৌঁইলে তাঁদের পুলকিত হবার কারণ রয়েছে।

অলিভিয়ার স্টিপ এবারে বললেন, "এবদু গরম কফি সেবন কর্ন্ন। এর পর আপনাকে ফরাসি পারফিউম্মে রহস্যপুরীতে প্রবেশের সহজ পথ বাতলে দেবো।"

কার্তিয়ার কোম্পানির সদরদপ্তরে বসে কফি পান করতে করতে চিফ দ্য

পারফিউম অলিভিয়ার স্টিপকে বললাম, প্রাচীন ভারততবর্ষেও গা্ধ নিয়ে নানা কাজকর্ম হয়েছিল। বোধ হয় ঢারতবর্থই একমাত্র দেশ যেখানে গপ্ধের অসংখ্য ત্রেণীভেদ করে প্রত্যেকটির আলাদা নাম দেওয়া হয়েছিল। গা্ধ শদ্দটিও বিশেষ তৎপর্যপূর হয়ে উঠেছিি, কারণ গন্ধ মানে যেমন গন্ধ, তেমন রসায়নও বটে। অলিভিয়ার বিশেষ উৎসাহী হয়ে উঠলেন। কোথায় অই গক্ধের তালিকা आছে জানতে চাইলেন। আমি মনে করতে পারলাম না। इয় মহাভারত, অথবা ব্যেগবাশিষ্ট রামায়ণ কোথাও পড়েছিলাম, এথন স্মরণ হচ্ছে না। বোকামি করে তথ্ন লিথেও রাথিনি। যদি আবার থুঁজে পাই বা কেউ খুঁজে দিতে সাহায্য করেন তা হলে ফরাসি দেশে পাঠিয়ে দেবো, ওইখানেই তারিফ হতে পারে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ভানীদদর।

আরও কয়েকট৷ খবর জানা গেলে।। জাপান ও ইতলিতে পারফিউমের ঢাহিদা বেড়েই চনেছে, কিশ্তু মার্কিন বাজার কমতির দিকে। এর অর্থ হতে পারে মার্কিনিরা খরচাপাতি সম্বক্ধে সাবধানী হয়ে উঠছেন। ইউরোপীয় বাজারের স্থিতাবস্গ-বাড়ছে না, কমছেও না। মার্কিন দেশে শুকরা ৯৫ जাগ পারফিউম

 করার এবং তাঁর ব্যেগ্য সুগপ্ধি খুঁজ্রো করার, কারণ, এইসব দোকানদার
 না।

অলিভিয়ার স্টিপ একটি ইংংিজি শব্দ (अ্गাগরাস্স) কয্রেকবার ব্যবহার করলেন, যার বাংলা করা যেতে পারে ‘সৌরভ’। এই সৌরভ সৃষ্টি করার বিরল অধিকার যে বিশেষজ্রের, তাঁর নাম ‘পারফিউমার’। এই কার্তিয়ার কোম্পানি থেকে শ্যানেল পর্যত্ত সমস্ত বিখ্যাত ব্রাণ্তে মালিকরা পারফিউমরেরের শরণাপন হন। এক একসময় চার-পাচটট পারফিউমার কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং এঁদের একজন শেষ পর্যন্ত উদ্ডাবন করতে পারেন সেই বিশেষ ঝ্য্যগরাল্, यা বিখ্যাত পারফিউম কোম্পানি চাইছ্লে।

এই পারফিউমার কোম্পানিওুেেই নতুন ফর্ম্লার মালিক থেকে যান এবং বিখ্যাত ব্রাতের মালিকরা এঁদের কাছ থেকে নির্ষারিত দামে নির্যাসটি কিনতত তু করেন। এঁরাও দায়ব্ধ্ধ থাকেন-৯ে কোম্পানির জন্য ব্য সাধনার সৌরভের ফ্যু্মূনা তৈরি হয়েছে তা অন্য কাউকে জনানো হবে না।

পারফিউমার হওয়া সহজ কथা নয়—বিধ্যাত সেতারি হওয়া যেমন ৃৈर্यসাপকক তেমন পারফিউমার হতে গেলে অন্তত পনেররা বছরের সাধনা প্রয়োজন হয়। অনেক শিক্ষর্থী মাঝপথে হাল ছেড়ে দেয়। প্রথরে যেতে হয় শংকর ড্রমন (२)-8々

পারফিউম্মে ইস্কুলে—এমন শিক্ষপ্রতিষ্ঠান ফাল্সের বাইরে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে। পুরো একটা বছর লাগে কাচামাল সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ করত্। মনে রাখতে হবে, একটা বিখ্যাত পারফিউম তৈরির সময় অন্তত দু'হাজার রকম জিনিস নিয়ে পরীক্ষ-নিিীীক্ষ চালাতে হয়। পারফিউমের জন্যে প্রয়োজন বিভিন্ন সজ্তারের সংখ্যা যে তিন হাজার তা ঙুনে আমার চন্মু চড়কগাছ। তালিকা দেখে মনে হলো দুনিয়ার বেখানে যতরকম ফুল আছ্, ফল আছে, গাছ আছ్, মশলা আছে সব লেগে যায় কোনও না কোনও পারফিউমে। এই তালিকায় মাইসোর চন্দন কাঠের সচ্গে পুর্বভারতীয় চন্দন কাঠেরও উম্মেথ দেখলাম। এই ব্ত্ুটি কি তা নোজ করার সুযোগ অবশ্য পাইনি। জর্জিও আমানি বলে এক বিখ্যাত কোম্পানির নামী পারফিউম-আমানি। এটি তৈরি করতে লাণে সিসিলিয়ান লেবুগাছের ছাল, রাশিয়ান ধনে, ইতানিয়ান জেসমিন, স্প্যানিশ জনকুইল, মরর্কোর ওক, সিঙ্গাপুরের ‘প্যাচুলি’, ফরাসি কমলালেবুর ফুল, হায়াসিনথ, এবং অবশাই ওরিয়েন্টাল গোলাপ।

গোলাপপর প্রসঙ্গে অলিভিয়ার স্টিপ বললেন, গোলাপ শাশ্ত্রট আয়ত করা দুরুহ কাজ। হাঞ্গারির গোলাপের সঙ্গে রুমানিম্টুু গোলাপের আকাশপাতাল
 হাজার-হাজার টন চনে আসে ফরাসি র্বেণী আরও কত দেশের গোলাপ নিয়ে যে ফরাসিকে কাজ করতে হয়।
 উপাদান থাকে ওনুন : ভ্রাজিলের মান্দারিন, এশিয়া মাইনরের গ্যালবানুন, প্রভেন্সের লেবু ফল, ইতালির লেবু গাছের ছাল, মিশরের গোলাপ, ফ্লোরেন্সের আইরিস, জাভার ভেটিভার, যুগোম্মোভিয়ার ওক মস্, কানাডার ক্যাস্টর, তাহিতির ভ্যানিনা, ইথিওপিয়ার সিভেট। এই সিভেট শব্দটির অর্থ অভিষানে দ্দখলে ভির্মি খাবেন সুন্দরীরা। শিয়াল ও বেজির মাঝামাঝি একটি জক্ষ ; বাংলা থট্টাস বা গম্ধগোকুল!

অলিভিয়ার স্টিপ বললেন, "তা হলে বুঝতেই পারছ্েে পারফিউমার হতে গেলে কত রকম ফুল, গাছগাছড়া, জণ্ঠ জানোয়ার চিনতে হয়। এই সাধনায় কয়েক্বছর ক্েেট যাওয়া ফরাসির কোনও বাপারই নয়।"

পারফিউমার হতে গেলে দ্বিতীয় বছরে আপনাকে কয়েকটা সহজ মিশ্রণ লেখানো হবে। মিও্রণের ‘হস্যিদীর্ঘি’ ষ্যান হতে সময় লাগে। ঢৃতীয় বছর আপনাকে ব্যয় করতে হবে আরও একুু জটিল মিশ্রণে। এরপর ছ'বছর আপনাকে সাকরেদ থাকতে হবে কোনও গগ্ধষ্মানী ওস্তাদের কাছে। ন’বছরের পর আপनি পাত্ দেওয়ার মতন কর্মী হচ্ছেন, যদিও ম্ধীকৃতি পাওয়ার জন্য

আপনাকে আরও ছ’ষছরের অভিজ্গত অর্জন করতে হবে। তবে নামী পারফিউমার হতে পারলে আপনার হিম্মে হয়ে গেলো, চার-পঁচচ লাখ টাকা মাইনে পকেটে ওঁজে দিয়ে জাপানিরা আপনাকে নিয়ে যেতে চইবে।
 কোন বশ্শু কতখানি মেশানো হয্যোছ। ফরাসি শেফের মতন এ̃ঁদের সংযমী জীবন যাপন করতে হয়। সিগারেট খাওয়ার রেওয়াজ নেই। আর খুব ভোরবেলায় উঠে এ্রঁদের বেশির ভাগ কাজ সারতে হয়। অলিভিয়ার বনলেন, "আপনাদের দেশে সকাল-সকাল ওঠার রেওয়াজ আছে। ভোরবেলায় মানুষের ঘ্রাণশক্তি যে অনেক তাজা থকে তা ফরাসি বিশেষজ্জদের থেকে ভাল কেউ জানে না।"

গন্ধবিশারদরা শিল্রীর সম্মান পেয়ে থাকেন ফরাসি দেশে, এঁদের নামডাক অনেকট; সিনেমা তারকার মতন। বেমন ধরুন্ন এডমণ রুতনিস্কা। ইনি জন্মসৃত্রে রুমানিয়ান, কিস্তু ফরাসি দেশে এসে জগদ্বিখ্যাত পারফিউমার হলেন। এঁর অবিশ্মরনীয় সৃষ্টি ক্রিশ্চিয়ান ডায়ার কোম্পানির ‘স্যাভেজ’। অলিভিয়ারের কাছে ওুনলাম, এঁর বয়স আশিরও বেশি, এখন তেমন সৃট্টে করছেন না। শ্যানেলের
 কথা এসে পড়ে, কিল্তু ওঁর সম্বল্ধে আরও বলতে হবে একটু পরেই।

পারফিউম সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে আান্ণীকিছু খবর সংগ্রহ করা গেলো। যেমন
 পারফিউমার কোম্পানির কর্ভর্জ্র্ত্ত ছাড়া সেখানে কারও হাত দেওয়ার অধিকার নেই। এই শতকরা একশো ভাগ ফর্মুলার মধ্যে তিরিশ ভাগ হচ্ছে পারফিউমের ভিত্তিভৃমি, আর সত্র ভাগ হনো কী ভিনিসপত্তর কতখানি ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশটির কিদ্ম অশ্শ বাজারের বিশেষజ্ঞদের জনানো হয় যাতে তাঁরা খরিদ্দারের সন্গে আলোচনার সময় কিছू তথ্য বিতরণ করতে পারেন। যেমন ধরুন হবিগাঁ কোম্পানির ‘সিয়া’ বলে একটি বিখ্যাত পারফিউমে ‘ওসমানথাস’ ব্যবহার করা হয়। এই যুল নাকি নিতাত্তই দুর্লভ এবং সুরভি এতো তীী যে মাত্র একগুচ্চ ফুলে পুরো একটি মন্দির আমোদিত হয়ে ওঠে। আন্দাজ করছি, মন্দির বলতে ভারতীয় হিন্দুদের প্রতি ইপ্পিত করা হয়েছে। यদিও ওসমানথাসের ভারতীয় নামটি কি আর থেঁজ করার সুযোগ হয়নি।

অলিভিয়ার স্টিপর কাহু জনা গেনো, গোটা দশেক পারফিউমার কোম্পানি আছেন यাঁরা বিভিন্ন খ্যাতনামা কোম্পানির জন্য নতুন পারফিউম তৈরি করে দেন। এঁদের লাভ হলো মৃন নির্যাসটি তাদের কাছ থেকে কিনরত হয়, এবং কোনও ব্রাণ সফল হলে এঁরাও বহৃদিন ধরে বিক্রির সুভোগ পান। অর্থাৎ ব্যাপারট। বউবাজারের জুয়েলারের মতন, যে-দোকানেই অর্ডার দিন কতকతুনো

কাজ ঘুরে ফিরে এক জায়গায় হাজির হবে। কলকাতায় একই ব্যাপার ঘটতো নামকরা দর্জির দোকানে, যতই সায়েবি দোকানে মাপ দিন কাটিং ও সেলারের কাজ শেষ পর্যশ্ত হাজির হতো নাজিরগণ্জের দর্জিপাড়ায়।

সুরডি রহস্যর গভীরে প্রবেশ করা সহজ ব্যাপার নয়, তাই ব্যক্তিগত অভিরুচি থাকলেও সাধারণ মানুষ দিশাহারা হতে পারেন। এই অব্স্থ থেকেই ব্রাঙ নেমের জয়জয়কার। অর্থাৎ ডাল নামের সুরভি ব্যাবহার করলে আপনার দায়িप্ব কমে গেলো। ।পনি পারফিউমের জটিল ব্যাপারণুলো বোঝেে না, অথচ গৃহিণীর কাছে আপনার ভাবমূর্তি উজ্জ্র রাখতে চান। সেক্ষেত্রে শ্যানেল নম্বর ফাইভ অথবা কার্তিয়ার ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত, কারণ সবাই স্বীকার করবে আপনার সুরুচি আছছ। পৃথিবীর পারফিউম ব্যবহারকারীদের বড় একটা অঃশ ব্রাণের প্রতি অনুরক্ত। এক একজন মহিলা প্রায়ইই স্বামী পান্টান, কিষ্তু পারফিউম পাল্টানো নৈব নৈব চ। যে-পারফিউমের আমোদে সুন্দরীর বৌবনयাত্রা ওরু হয়েছে সৌ একই পারফিউম ঢালা হবে তাঁর কফিন বাক্সে।

অनেক রমণী একই স্বামীর সঙ্গে আজী(夭) সुতীসাধ্ধীর মতন জীবন


 মোহভঙ হচ্ছে ততক্ষণ চলবে স্র পারফিউমের ব্যবহার, তারপর ব্যাক দ চেনা-জানা পুরন্না বক্থুর কাছে।

আরও একটা পর্ব আছে, পারফিউম বিপণন বিশেষষ্ঞা বলেন, পরিবেশের ঢাপ। आপনি যাকে এক্বার মন দিয়েছেন তার সজেই একান্ত সম্পর্ক রাখতে ঢান, কিক্তু যেমনি অফিসে গেলেন বা পার্টিতে গেলেন অমনি পরিচিতারা জিজ্ভেস করলেন নতুন কার্তিয়ার পারফিউম ব্যবহার করেছেে ? আপনি বোকা বনে যাবেন यमि आগ্গহ না দেখান, লোকে ভাববে আপনি নিতাত্তই সেকেলে এবং প্রকৃতই বুড়িয়ে গিয়েছেন, কারণ নতুনের প্রতি আগ্রহ হারিয়েছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে দুনিয়ার সম্পন্ন গৃহিনীরা শাড়ি-গহনা সম্বল্ধে আলোচনা করে-করে এলিয়ে গিত্যেছ্নে, টি-ভি সিরিয়াল সম্বন্ধে আলোচনাও ব্ধ হয়েছে কয়েক যুগ আগে, এখন কেতাদুরওু হতে হবে আলোচনা করে নতুন প্রকাশিত কোনও বই সম্বক্ধে অথবা নতুন পারফিউম সম্বচ্ধে।

তাই বড়-বড় কোম্পানিরা কয়েক বছর অন্তর নতুন সুরভি নিয়ে আসেন বাজারে। কার্তিয়ারের শেষ সুরভি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৭ সালে, এবার যে সুরভি বাজ্রের ছাড়া হবে তার জন্যে চলঢছ প্রচণ প্রক্তুতি। বশ্থ বিশেষজ্ঞ কাজ

করজ্নে পৃথ্বীর বিত্তবান ও বিত্তবতীদের মানসিকতা সম্বন্ধে। "পারফিউমের বাজারে জুয়েলার হিসেবে আমরা নিজ্রেরের প্রতিষ্ঠিত করেছি। যে যত্র দিয়ে সোনার অলকার ও হিরে জহরত তৈরি হয় সেই যত্ন নিয়েই আমরা বে পারফিউম তৈরি করি তা কার্তিয়ার পারফিউমের আধারের দিকে নজর দিলেই বোঝা যায়", আবার মনে করিয়ে দিলেন অলিভিয়ার।

এই সেন্টের শিশি আর এক বিশেষ শিল্প যা নিয়ে সমস্ত পৃথিবী দু’তিন হাজার বছর ধরে হাবুড్ুবু খাচ্ছ। বিশ্পসুন্দরীকে কেউ আটপৌরে গামছ পরিয়ে রাঁখ না, হিরের জাণটিকে কেউ মাটির ভাঁড়ে রেখে দেয় না। প্রয়োজনীয় মায়ামোহ সৃষ্টিতে আধারের বিরাট ভুমিকা। তই অবিশ্যাস্য এক শিক্প গড়ে উঠেছে শিশিকে কেন্দ্র করে। यাঁরা এই সব শিশির স্রষ্টা তাঁরা ভাস্করের সম্মান পান। কোন পারফিউমের শিশি কে তৈরি করেছে এ-নিয়ে সংবা পপত্র, টি-ভিতে, পার্টিতে আলোচনা হয়, মতামত বিনিময় হয়। আপনি यদি শ্যানেল কোম্পানির ‘কোকে’’ পারফিউমের ভক্ত হন এবং যদি আপনি না জনেন এই বোতলের স্রষ্টা জ্যাক হেলু ত হলে আপনি একজন উজবুক। आপনাকেন্সই সজ্গে জানতে হবে এই
 আপনাকে জানতে হবে ক্রিম্চিয়ান ডায়োর ব্ত্রি্পানির বেশির ভাগ বোতলের

 চাঁরাই সৃষ্টি করতে পারেন কার্ডিরশস্যে পারফিউম্মের বোতল। এই রকম তুলনাহীন বিশ্ধবিখ্যাত কার্ত্তিয়ার ডিজাইনারের সংখ্য। সতেরো জন।

পারফিউম শিশিির পাশে আমাদের আতরের শিশি দেখলে মনে হবে আপনার চোথে বানি করকর করছে। আমরা বিশ্যাস করে বসে আছি ছেঁড়া কাঁথয় মণিমাণিক্য বেঁধে রাখলে কোনও দোষ হয় না। তাই আমাদের ভাল জিনিসও মার খায়, মোড়কের অভাবে আমরা বিপ্ধের বাজারে থাপ্পড় খাচ্ছি প্রতিদিন। বম্বের आতরওয়ালারা দুঃখ করছে, মনভোলানো শিশি দেথিয়ে ফরাসি পারফিউম কোম্পানি এক টাকার জিনিস দশ টাকায় বেচছে, আর আমরা ন্যায্য দামফইহুও আদায় করতে পারছি না। যেহেতু আমাদের শিশিতে ঝকমকানি নেই।

অলিভিয়ার স্টিপ বললেন, "পারফিউম শিশির বিবর্তন লক্ষ্য করতে হলে আপনাকে অন্তত দশ বছর প্যারিসে থেকে যেতে হবে, বিলাসিতায় আধারের ডৃমিকা সম্পর্কে আপনার দার্শনিকতা গড়ে তুলতত হবে।"

আমার মনে পড়লো, আমাদের কলকাতায় সব সন্দেশের বাশ্স একরকম দেখতে, নকুড়ের বাক্সর সজ্গে হরিদাস পালের বাজ্भের কোনও পার্থক্য নেই এবং এ-বিষয়ে মিষ্ঠান্ন সম্রাটদের কোনও মাথাব্যথা নেই। আমরা ধরে নিয়েজি, ভাল

জিনিস খুঁজে পাওয়ার দায়িত্ন খরিদ্দারের, বাবসাদারদের নয়। আমরা আরও খরে নিয়েছি, ভাল জিনিসের প্রচারের প্রয়োজন হয় না, যার জিনিস নিরেশ একমাত্র সে-ই বিজ্ঞাপনের এবং মোড়কের ঢাক বাজাবে। কিশ্তু আমাদের অতীত এমন ছিল না-प্বয়ং দেবতারা নামসংকীর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলক্কি করেছেন তাঁদের প্রচরের জন্যে। আমাদের ভবিষ্যৎও দুনিয়া থেকে আলাদা হতে পারে না, যার বহিরঙ্ও ভাল এবং ভিতরও ভাল তাই জয় করবে পৃথিবী। সেই সল্গে চলবে নাম মাহা্্যের প্রচার বা কীর্তন।

পারফিউম আধারের গুরুত্ব এতোই যে, কোনও-কোনও কোম্পানি এই কাজটি করার জন্যে বিশেষজ্জদের মাইনে করে রাখেন। যেমন গ্যা|ন্যা। (যা রোমান অক্ষরে দেখলে আমার মতন কাসুন্দিয়ানের পল্ষে ঔুরলেঁ মনে হয়)। এঁদের নিজস্ব ‘ক্রিন্রেশন’ বিভাগ আছে। স্রেফ আধার সম্বক্ধে পরীক্প্-ননিরীক্ষার জন্যে। ফরাসি পারফিউমের ক্ষেত্রে গ্যাঁ্যাঁর কথা একাু আলোচনা না হলে কলকাতায় এসে কালিঘাট না-দেখার মতন। পিয়ের ফ্রঁসোয়া প্যাসকাল গ্যাল্যঁয ছিলেন ডাক্তার ও সেই সড্গে ওষুধের ব্যবসায়ী। ১৮২৮ স্রুল নিজের জন্মভিটে ছেড়ে প্যারিসে এসে তিনি রুদ্য রিভোলিতে প্রথম পারক্বিষ্টেমের দোকান খোলেন। এঁর বিশেষप্ব ছিন কোনও বিথ্যাত সুন্দরীর জনা 《্রেপিশিষ্ট ঘটন্না উপলক্ষে স্পেশাল পারফিউমের সৃষ্ঠি করা। বেমন সম্রাটব্যু)য় নেপোলিয়নের ত্তী ইউর্জেনির
 অডিকোলনের লেবেলে এখন্রেন্পোলিয়নের সিল (১৮ ক্যারাট সোনার
 একখানা উপনাস লেখার সময় মন মেজাজ সুরভিত রাখার জন্যে এই কোম্পানিকে নতুন এক পারফিউম্মে সৃষ্টির বরাত দিয়েছিলেন।

তখন বিখ্যাত সব সাময়িকপত্র নিজেদের বিশেষ সংখ্যাণলিকে অবিস্মরনীয় করবার জন্যে এক-একটি বিশেষ পারফিউমে সুরভিত করতেন। গ্যাঁলাঁ্যা বে কাগজের জন্যে অনেক কাজ করেছ্নে তার নাম লে জার্নাল দ্য এলিগ্যা্।। বিদপ্ধ পাঠকদের স্মরণে থাকতে পারে এই হাওয়া বাংলাতেও এসেছিন উনবিশ্শ শতাব্দীতে। উন্নাসিকরা বই অথবা ম্যাগাজিন সুরভিত করার এই বটততলা মনোবৃতি’ নিয়ে এখনও হাসাহাসি করেন। প্রসঙ্ণত নিবেদন করি, এই রেওয়াজ আবার পশ্চিমি জগতে ফ্যাশেনব্ল হয়ে উঠছে। বিখ্যাত পারফিউম কোম্পানিরা তাঁদের নতুন সুরভির ষ্ট্রিপ ম্যাগাজিনের মাধ্যমে পাঠককে দিচ্ছেন, যা নথ দিয়ে আঁচড় কাটলেই খুশবাইতে ভরে উ১বে।

সাধে কি আর গ্যানनাঁর পারফিউম বনতে ধনীরা মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, ওৰু ফরাসি সম্রাট নন, ঐই করাসি কোম্পানি

যথাসময়ে স্পেনের রানি ইজাবেলী ও স্বয়ং ভারত-সাম্রাজ্ঞী ভিক্টেরিয়ার পারফিউমার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

পिয়ের গ্যাল্যার দুই ছেলে-অ্যামি ও গ্য্যি্রিয়েল। ১৮৮৯ সালে অ্যামি পারফিউম জগতে রেনেশ্শাসের সৃত্রপাত করনেন ‘জিকি’ নামে এক সুগপ্ধি সৃষ্টি করে। রাজনীতির ইতিহাসে ফরাসি বিপ্লবের যে স্থান, আঘ্যাণের বাজারে ‘জিকি’র সেই স্থান—পুরোপুরি একটি বিপ্পব। পুরনো ধ্যানধারণা চুরমার কর্রে নতুন কস্পোজিশন তৈরি হলো, সেই সন্গে সিনথথটিক তেলের প্রথম ব্যবহার ! ফুলের নির্যাস যাতে থঁটি থাকে সে-বিষয়েও আমি যুগাড্তকারী আবিষ্কার করলেন।একশ বছর পরেও এই ‘জিকি’ পারফিউমের প্রতাপ অব্যাহত, পয়সা যেলে আপনি এথনও ক্নিতে পারেন-রোজউড, রোজমেরি, লেমন, ল্যাডেতার ও চন্দনের এই অবিস্মরনীীয় সংমিশ্রণ। পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘদিন ধরে চালু পারফিউম্মের সম্মান অর্জন করেছে ‘জিকি’। নামটি কিচ্ু তেমন রহস্যময় নয়। । অ্যামি গ্যাঁ্যাঁর ভাইপোর নাম জ্যাক, এ্রেকে জিকি নামে ডাকা হতে। এই জিকি পরে কোম্পানিতে যোগ গিয়ে নানা সাফন্যু অর্জন কব্র্গু।

ওধু বিখ্যাত ব্যক্তি নয়, নতুন পারফিউম্মেব্র্জীয্যম নানা ঋতৃকে সম্মান

 ১৯১৪, স্রষ্টা স্বয়ং জ্যাক গ্যালাঁ!

সাহিত্যিকদের সন্গ আমান্র্রেবিশেও প্রসাধনী নির্মাতদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিছিন বোধ হয় ফরাসি হওয়ায়। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলম ধরেছিলেন পারফিউমার এইচ বোসের জন্য। কুত্তনীন সুরভিত তেলের সর্গে ఆড়িয়ে আছ্লে আচার্य জগদীশচদ্দ্র থেকে স্বয়ং শরৎচন্দ্র পর্যন্ত। ফরাসি লেখকরা তাঁদের গন্ল উপন্যাসে বিখ্যাত পানীয় এবং বিথ্যাত পারফিউম্মের প্রশংসায় পঞ্চমুখ-নায়কনায়িকার নাটকীয় মুহৃর্তে বিশেষ মুড সৃষ্টি করার জন্য জবরদষ্ত লেখকরা বিখ্যাত পারফিউদ্রে শরণ নেন। ক্লড ফারি নামক ফর্রাসি লেখক তাঁর এক গল্পে ‘জিকি’র গুণগান গেল্যেছিলেন, কৃতজ গ্যাঁ্যাঁা ১৯১৯ সালে এই লেখকের মাদাম বাটার্ুলই উপন্যাসের অনাতম নায়িকা ‘মিতসুকো'র সম্মানে ওই নামের পারফিউম উদ্জাবন করলেন। ভাবুন তো, আমরা যদি রবীল্দ্রনাথ, বক্কিমচন্দ্র, শরৎচন্র্র থেকে ুরু করে হাল আমলের সমরেশ বসুর নায়িকাদের নামে সাবান, সেন্ট তৈরি করতাম তা হলে কি সুন্দর হতো! বিমল মিত্রের সাহেব-বিবিগোলামের কথা স্মরণ করে যদি একটা ফুলেন তেলের নাম হয় ‘পটটশরর’’ তাহলে কী বিপুল সমাদর হবে সেই প্রসাষনীর।

আসলে আমাদের কথাসাহিত্যে আমরা ভোগকে ভয় করে এসেছি-তাই

মদ মানেই মাতলামো, গা়ে সৌ ছড়ানো মানেই কোনও অনৈতিক কার্যকলাপের ইপ্তি। অথচ তাগকে বড় করে দেখনোর বুকের জোরও আমাদের নেই, ঢাই আমরা না ঘরকা না ঘাটক।

গ্যাল্যার সবচেয়ে অবিস্মরণীয় সৃষ্টিটি ভারতীয় নাম বহন করছে। সম্রাট শাজাহান ও মমতাজমহলের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত ‘শালিমার’ পারফিউমের জন্ম ১৯২১ সালে।শালিমার বোতলের বৈপ্নবিক ডিজাইন করেন রেমড গ্যুাল্যঁ৷ ও ব্যাকারা। নামকরণণর ব্যাপারে এঁরা সিদ্ধহস্ড। একটি পারফিউমের নাম ‘জেদি’। আন্দাজ করছছ এই সুরভির জেদ অনেকক্ষণ টিকে থাকে। আর একটি পারফিউম্মের নাম ‘শ্যামাদ’, ফরাসি ভাষায় যার ডাবল অর্থ—'হ্ছদয়ের স্পন্দন’ অথবা ‘আফ্রসমর্পণের বাজনা’। শে-কোনও দিক থেকেই এই পারফিউমের ব্যবशার বিশেষ কোনও মানুভের কাছে অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে।

পারফিউম শিল্পে যেমন অভিজ্ণতার জয়, তেমন তারুণ্যেরও জয়। তার প্রমান গ্যাল্যাঁার ‘ওড’ সুরভি। দাদু জ্যাক ও ১৮ বছরের নাতি জঁ-পল একত্রে এই নতুন সুরভির স্রষ্টা, ১৯৫৫ সালে। প্রায় দুশম বহুরের সীমানায় ৬পস্থিত
 জঁপিফ্যের কিছুদিন আগে বলেছিলেন আমরে
 দেওয়ার সময় বলেছিলেন, "এক নুজ্কু यাটা হলো সেরা জিনিস তৈরি করে।। কোয়ালিটির ব্যাপারে কোনও আপস করা চলবে না। বাকি ব্যাপারট হলো-সহজ আইডিয়া বেছে নীও এবং প্রাণমন দিয়ে লেগে থাকে।" সেই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের সংযোজন : "গগৗৗরব ফ্ষণস্থায়ী, কিন্ব্ অ্যাতি দীর্ঘ্থায়ী হতে পারে।"

নিজের দেশে ফরাসি পারফিউম<ে আমি কখনও তেমন পাক্তা দিইনি-ধনীর টাকা ওড়ানোর একটা পথ বলে ভেবেছি। এখন যতোই বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করছছ ততোই মাথা ঘুরছে বনবন করে। অলিভিয়ার স্টিপকে জিজ্ঞেস করহি, পারফিউম্মে নেশা হয়ে যায় কিনা? অলিভিয়ার-এর বক্ত্য্য অনেকেরই পারফিউম ব্যবহারটা অভ্যাসে পরিণত হয়, কিষ্ত্ট নেশাখস্ত হয়ে পড়েন এ-কথা বলা যায় না। आমি বললাম, ওনেছি আমাদের দেশে অনেক নেশাড়ু অডিকোলন পান করেন। অলিভিয়ার বিশ্পাস করলো না। কে জানে, হয়তো কোনও আষাড়ে গ/্প আমার কাছে এসে পৌঁছছেে। আমি তো আর কাউকে গেলাশ্ ঢেনে অডির্কালন ড্রিক্ক করতে দেখিনি, লোকে যা বলে তা বিশ্ধাস করতে হয় লেখককে।

অলিভিয়ার যা বলছ্নে, পারফিউমে ফরাসিকে মগ ডাল থেকে নামাবার

জন্যে কম চেট্টা চলছে না, কিস্টু অনেক প্রতিভা ও সাধনার জোরে ফরাসি তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখছে। অনেক কোম্পানি ব্যবসায়িক চাপে পড়ে আমেরিকায় কারখানা খুনজ్, কিত্তু খনদানি প্রতিষ্ঠানษলি এখনও আমাদের কোনও ব্রাধ্ নাই’ ঘোষণা করে ফরাসি গগৗৗরব অক্মুজ রাখছেন।

এবার আর-একাঁ জিনিস বেশ স্পেষ্ট হলো। গত ষাট-সত্তর বছর ধরে যাঁরা পারফিউমের লাইনে বিশেষভাবে সফল্ল হয়েছেন চচাদের অনেকেই ফ্যাশনের ডিজাইনার, ফরাসি यাঁদের আদর করে কুতুরে বলে। তালিকার দিকে তাকান—নিনা রিকি, জঁ পতু, শ্যানেল, ব্যালানশিয়াগ, রোচা, উগরো থেকে তরু করে ইদানীং কানের ক্রিশ্চিয়ান ডায়র এবং ইভ সাঁ লঁরে পর্যন্ত সবারই থ্যাতি ফ্যাশন জগত্। পুরুষ অথবা মহিলাদের স্টইলে বিপ্নব এনে জগদ্বি্যাত হওয়ার পর অনেকেই ঝুঁঁকেছেন পারফিউন্মের দিকে এবং সেখানেও অবিপ্পাস্য সাফল্য্য অর্জন করেচ্নে।

আর-একটা মজার ব্যাপার জানা গেলো। ফরাসি ফ্যাশন জগত্তের কেষ্টবিষ্לুরা অনেকেই ফরাসি নন, যেমন ফরাসির সবচেয়ে বিখার্র ছবি ফরাসির কেনা, কিত্তু অাঁক নয়। মোটমুটি ব্যাপারটা হলো—ফরাস্মিল্ভানাকাপড়ের থ্যাতির পিছনে আছ্ন গ্গেটা তেইশ পুরুষ ও মহিলা ডিজ্বৃক্রীর। এঁরা পৃথিবীর হাজার দুয়েক

 আমাদের কলকাতার বাঙালিরার্ম খবেন! ফরাসিও ঐই ব্য়়ার বহনের মুরোদ রাথে না, তাই এঁরা যত জামাকাপড় ডিজাইন করেন তার মাত্র একতৃতীয়াশ্ পরবার সৌভাগ্য হয় ফরাসির, বাকি চলে যায় বিদেশে। বিশ্বের বড়লোকরা এবং তাঁদের গৃহিণী ও গ্রেয়সীরা আসেন প্যারিসে জামালাপড়ের অর্ডার দিতে। সুতরাং ফরাসির খ্যাতি ছড়িহে পড়ে ইংল্যান্, আমেরিকার মিলিয়নেয়েরদের ঠোটে-ঠোটে। কিস্তু ঠিকানা প্যারিস হলেও এই সব দর্জি বে প্রায়ইই জাতফর্রাসি নন তা মনে রাখা মন্দ নয়। পালের গোদ ছিলেন একজন ইংরেজ-নাম ওয়ার্থ। (ইনি পরে কার্তিয়ারের বেয়াই হন।) সম্প্রতি যে তেইশজনের आধিপতা, তাঁদের মধ্যে চারজন ইতালীয়, ‘‘‘জন নরওয়েজিয়ান, একজন আলজিরিয়ান, একজন জাপানি, একজন স্প্যানিশ।

ওধ্রু খ্যাতিতে পেট ভরে না, তাই বিথ্যাত ডিজাইনাররা তাদের নাম ব্যবহার করতে নাগলেন অন্য সাম্্রীতে। यেমন নিনা রিকির তুরু ডিজাইনার হিসাবে, কিস্তু এখন শতকরা নব্বইভাগ রোজগার পারফিউম থেকে। নিনা রিকি বর্তমানে প্রধান একজন গস্ধবিশারদ, দর্জি নন। কিস্টু অনেক কোম্পানি স্রেফ পারফিউদ্মে নাম খার দিয়ে খালাস। এক জায়গায় পড়নাম, কার্দিনের পারফিউম তৈরি ও

বিক্রি করেন গুলট্ন নামে এক মার্কিন কোম্পানি। ক্রিশ্চিয়ান ডায়রের পারফিউম ব্যবসা রয়েছে হেনেসি নামে এক শ্যামপেন কোম্পানির হাতে। ইভ্ সাঁ লঁর কোম্পানির সৌরভ বিপণন ব্যবসা আছে রিৎস্-এর হাত--কেবল নাম ধার দেওয়ার জন্যে বিক্রির ওপর ভাল কমিশন পান। এটা আমার কাগজপড়া জ্যনন, ঘোড়ার মুখে শুনবার সৌভাগ্য হয়নি। ব্যাপারটঁ নাকি এমন পর্যায়ে দাড়̣িয়েছে পারফিউমের ব্যবসায়ে টপাইস কমাতে গেলে একটা ছোটখাট অথচ প্রচণ বিখ্যাত দর্জির দোকানের মালিক হওয়াঢা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

কিন্তু তা বলে বিথ্যাত পারফিউম স্রষ্টাদের জীবনের নাটকীয়ত কমছে ন।। যেমন ধরুন, নিনা রিকি, জন্ম ইতালিতে, কিষ্ঠু পেটের দায়ে তেরো বছর বয়সে ফাল্সে সেলাা়্যের কাজ নিতে হয় এবং কমবয়সে অবিপ্পাস্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। এঁর স্বামী ছিলেন জুয়েলার, তাঁরই সাহাযো ৪৯ বছর বয়সে প্যারিসে নিনা তাঁর কুতুরে হাউস খোলেন। পারফিউম ব্যবসায় নামবার পরিকপ্পনা ওঁর ছেলের, দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে ১৯৪৬ সালে। নিনা রিকি অবশ্য তখনও কর্মক্ষম রয়েছেন্ন।

পৃথিবীর সেরা পারফিউমের একটি 'জয়’-এরু স্রষ্টা জঁ পতু জীবন শুরু করেছিলেন ছোট দর্জির দোকনে। মেয়েদের ধট্টেল্ল খেলার স্কার্টের ঝুল হাঁঁু পর্যত্ত তুলে দিয়ে তিনি হঠাৎ বিশ্পবিথ্যাত ভি্য ওঠঠ। এঁর দোকলে যেসব সুদ্দরীরা ভিড় করতেন তাঁদর কাছ গোর্ণী কিছু রোজগরের প্রত্যাশায় ১৯২৫
 দোকানে ঘণ্টার পর ঘন্টা ধরেের্রে এবং ট্রায়ান দিচ্ছেন তখন স্বামীদেবতারা याতে অধ্ধ্য হয়ে না ওঠেন তার জন্যে জঁ পতু দোক্ননের মধ্যে ককটেল বার স্থাপন করেন। কিছুদিন পরেই ভান বুদ্ধি খুনলো, ককটেল বার-এর পরিবর্তে স্গপিত হলো ‘পারফিউম বার’, অর্থাং নানা নির্যাসের ককটেল করে নিজের পছ্দ্দমতন পারফিউম সৃষ্টি করুন্ন। এঁদের ‘জয়’ যে এতো দামি তার কারণ জুঁু ও বুলগারিয়ান গোলাপপর নির্যাসের সজ্গে শতাধিক এসেম্প ও তেন মিশিত্রে এর সৃষ্টি। নকল করবার বহ চেষ্টা হয়েছে, কিষ্তু ধনবতীরা জানেন ‘জয়’ আজও অজেয়।

আমার গিন্নি यা ব্যবহার করবে দুনিয়ার হেঁজিপ্পেজি লোকের ধ্রেয়সীরাও তাই বাবহার করবে এই ভাবনা অনেক ধনী আজও সश করতে পারেন না। তাঁরা অনেক সময় চান এমন জিনিস যা পয়সা ফেন্লেও হেঁজিপ্পেজিরা তাদের গৃহিণী বা প্রেয়সীর জন্যে সং্্রহ্ করতে পারবে ন।। ফরাসি দেশের পারফিউম ব্যবসায়েও এই রীতির চলন আছে একদূ মুপি-ছুপি। এই সব বিশিষ্ট পারফিউমের ব্যবহারকারী হতে হলে কিছू বিশিষ্টতা অর্জন করতে হয় এবং সীমাবদ্ধ প্রচারের জন্য বেশ কিছ্ বাড়তি টাকা গুনতে হয়। কিষ্ত যখন অন্য বড়লোকরা প্রতি

নিশ্ষাসে বুぬতে পারবেন আপনার গৃহিণীর শরীর থেকে এমন এক সৌরভ প্রসারিত হচ্ছে যার কোনও জুড়ি নেই তখন আপনার বুকখানা ফুলে উঠে ডবন সাইজ হবে ! এই দুঃসাহসিক কাজের অন্যতম পথিকৃৎ মার্সেল রোচা। এঁর ‘ফিঁম’ (রমনী!) পারফিউম যখন বছর পঞ্চাশেক আ,গ তৈরি হলো তখন কোন্ কোন্ রমণীকে এই পারফিউম ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হবে তার তালিকা তৈরি করা হয়েছিন এবং চিচি লিতে প্রত্যেককে জানাো হয়েছিন, এই সুগন্ধির সীমিত সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে এবং প্রতিটি বোতলের আলাদা নম্বর থাকবে। বলা বাহন্য, সঙ্গে-সঙ্গে বিপুল সাফল্য।

দর্জিদের ইতিহাসেও মার্সেন রোচার প্রবল দাপট। কারণ, তিনিই নাকি মেয্যেদের স্কার্টে পকেট তৈরি করার বৈপ্লবিক দূরদর্শিতা দেথিয়েছিলেন। এ্দের সবচেয়ে খানাদানি পারফিউমের নাম 'মাদাম রোঢ'। দাম এবাঁ বেশি, কিত্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে কম দামি সুগপ্ধিতে কেউ দুশো রকম্মের নির্যাসের মিশ্রণ घটাতে পারে না। পয়সাও থরচ করবো না অথচ ঘেমোগঞ্ধ ঢেপ্প দিত্যে মনোহর খুশবাই ঘ্ৰঁবে সর্বত্র এমন প্রত্যাশা গরিব বাঙ্ণুলি ছাড়া আর কেউ করবে ना।

এবার অবশাই ক্রিশ্চিয়ান ডায়রের ক্সে স্ যায়। এঁকে নিয়ে তো হুদো-
 প্রথমে ডিপ্লোম্যাট হতে চেয়েছিল্লেক্ট্ররে খবরের কাগজের অলক্করণ শিল্লী
 থাকবেন-সালভাদর দালি ও জঁ ককতো! সझীতেও ছিল গভীর আध্রহ ও অনুরাগ। ফ্যাশন ডিজাইনিং-এ বিপ্বব ঘট্টিয়ে ১৯৪৭ সালে ইনি পারফিউম্ম মন দিলেন-প্রথম প্রচেট্টাতেই বাজিমাৎ! 'মিস ডায়র’ এখন ক্রাসিক সৌরভের মর্যাদা লাভ করেছে। এই গন্ধে গত অর্বশতাব্দী ধরে যে কত হৃদয়বিদারক ঘট্না সুচনা হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করতে হলে মহাজারত সাইজের বই লিখতে হবে। এঁদের আর এক বিশ্ধবিমোহিনী সৃষ্ট ‘অ স্যাভেজ’, ১৯৬৭ সাল থেকে অনেক বন্যা আবেগের উউসভূমি হিসাবে কাজ করছে।

এই 心্রিম্চিয়ান ডায়রের কাছে কাজ করতেন এক ছেকরা, যিনি জন্মসূত্রে আলজিরিয়ান। বয়স তেমন কিছু নয়-জশ্ম সাল ১৯৩৬। ক্রিশিচিয়ান ডায়রের কাজ ছেড়ে দিয়ে ১৯৬০ সালে তাঁকে आলজিরিয়ান যুদ্ধে যেতে হয়, কিত্তু সেথানে নার্ভাস ব্রেডাউন হয়। ১৯৬২ সালে এই ভদ্রলোক নিজের সালেঁ খুলে জগদ্বিখ্যাত হন। প্রথমে মেয়েদের জামাকাপড়, পরে ১৯৭৪ সাল থেকে পুরুষদের সম্জা নিয়ে মাথা ঘামাতে আরষ্ভ করেন। ইভ সাঁ লঁরের বিখ্যাত পারফিউম ‘ওপিয়াম’-বাজারে ছাড়া হয় ১৯৭৭ সালে। এখনও দুনিয়া মাত

করে রেথেছে। এঁদেরই আর একটি অপ্রতিদ্বন্দ্পী সৃষ্টি 'প্যারিস’।
এবং অবশেষে কুমারী শ্যানেল, সেই ফরাসি মেয়েটি যে ছ'বছর বয়সে বাপমাকে হারিয়ে দিদিমার আশ্র<্যে মানুষ হয়ে দুপির দরজি হিসাবে কর্মজীবন ওুরু করেছিন। যে ভাল দ্পপি করতে পারে ফরাসি তাকেও রাজসম্মান দিতে প্রস্তু-ককুমরী শ্যান্লে তাঁর জীবeকানেই হয়ে উঠলেন কিংবদস্তীর নায়িকা। শ্যানেলের জীবন নিয়ে এঁর জীবদশাতেই তৈরি হয় ব্রডওয়ে মিউজিক্যাল ‘কে小েে’। এটি তাঁর ডাকন্নাম।

দর্জির ব্যবসা থেকে কুমারী শ্যানেল পারফিউমে নামলেন ১৯২১ সালে-প্রমমেই বাজিমাত-নম্বর ফাইভ শ্যান্নে। এই পারফিউমের বোতল বিপ্পের শিল্পরসিকদের এমনই প্রশংসা পের়্ে চলেছে যে, নিউইয়র্কের মিউজিয়াম অব মডার্ন আব্টের সংগ্রহে এর স্থান হয়েছে। আর্টের সংগ্রহ হিসাবে এক বোতল নম্বর ফাইভ শ্যানেন কেনা মন্দ নয়। মায়ামোহ সৃষ্টিতে এই পারফিউমের অদ্বিতীয় ভূমিকা। একসময় বিজ্ঞাপনে বলা হতো : "যেখানে বেখানে আপনি চুম্বিত হতে পারেন সর্বত্র স্প্রে করুন।"

কিষ্ঠু এখনও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। বিষ্টিৗৗত ড্রেশ ডিজাইনাররা কি কেবল বাড়তি অর্থেপার্জনের জন্নে এুপারফিউমের নাইনে এলেন?


 সাংবাদিকরা লজ্জার মাথা খেয়ে একবার জিজ্sেস করলেন, "আপনি कী পরে রাত্রে বিছানায় শতে যান ?" মারলিন মনরোর তৎঙ্কিিক উত্তর : ‘শ্যানেন নম্বর ফাইভ!"

কার্তিয়ার কোম্পানির পারফিউম প্রধান আমার মুখের দিকে তাকালেন। মূদू হেসে বললেন, "মারলিন মনরোর কথাটা নিয়ে যতই চিত্তা করবেন ততই আপনি ফরাসি পারফিউম্মে তাৎপর্য সম্পক্কে নতুন-নতুন অর্থ খুঁজে পাবেন।"
‘রাজাদের সেকরা এবং সেকরাদের রাজা’ কার্তিয়ার সম্পর্কে এই মন্তব্যাট করেছিলেন কুইন ভিক্টোরিয়ার পুত্র প্রিন্স ওয়েলস সপ্তম হেনরি যিনি এখনও আমদের্র দেশের গ্রামে－গঞ্জে ‘ন্যাড়া রাজা’ বলে পরিচিত।

প্রায় দেড়শো বছর ধরে প্যারিসের কার্তিয়ার সমস্ত পৃথিবীর রাজরানী， রাজকুমারী এবং পরবর্তী যুগে কোটিপতির গৃহিণীদের মধ্যে অলষ্কারের যে মায়ামোহ সৃষ্টি করেছিলেন তা নিয়ে পৃথিবীর নানা প্রাড্তে সৌন্দর্यবিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকরা এখনও বিরাট－বিরাট কাজ করে চলেছেন। আমার পকেটে গোনা গুণতি কুড়ি ডনার থাকলেও যখন কার্তিয়ারের অন্দরমহনে ঢোকবার দুর্নভ সুযোগ পেয়েছি তখন অলঙ্কারের স্বপ্নরাজ্যে একব্রে চুড়ি বা ফলস গোন্ড গহনা সম্বন্ধে লেখবা৷ ধ্যন্যে কেউ তো প্যারিসে আসে না।

কিন্তু পারফিউম বিভাগের অল্কিক্রেয়ার স্টিপের সজে আমার কথাবার্তা
 আমার পর্বতপ্রমাণ অজ্ভতাকে ছ্র্রশ্রয় দিয়ে ধৈর্য ধরে সব প্রજ্মের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। আমি লজ্জ্জা পাচ্ছি আন্দাজ করে অলিভিয়ার বললেন，＂আপনার মনটা এথনও অকর্ষিত ভূমির মতন ভার্জিন রয়েছে，ফলে আমিও শিখছি！＂ভগবান জানেন কতটা ভদ্রতা আর কতটা সত্য রয়েছে অলিভিয়ারের মনে，কিষ্তু আমি বুঝছি，ফরাসিদেশে আসার আগে প্রত্যেক বঙসস্তানের ছ＇মাসের স্পেশাল ট্রেনিং দরকার，না－হলে এই সভ্যতার রস আহরণ সম্ভব নয়।

পারফিউম বিভাগের আগে অলিভিয়ার বেশ কিছুদিন কার্তিয়ারের ঘড়ি বিভাগে কাজ করেছেন্ন। এই ঘড়ি থেকেই কার্তিয়ারের ৪৮ শতাংশ আয়। অলস্কারে প্রবেশ করার আগে এ－বিষয়ে কিছু জেনে নেওয়া গেলো।

দুনিয়ার যেখানে যত সফन পুরুষ ও অসামান্যা ধনবতী মহিলা আছ্নেন
巾ার্তিয়ার অথবা ‘পাতে ফিলিপ’। আমাদের দেশেও যাঁরা শিল্পপতি বলে পরিচিত げ।দের মণিবক্ধের দিকে নজর দিলেই কার্তিয়ার নামটি দেখতে পাবেন। আজকাল 11জধানীর মহাশক্তিমান মক্ত্রীমহোদয়দের মণিবন্ধেও মাঝে－মাঝে কার্তিয়ার

ঝিলিক মারছে। দোষ দেওয়া যায় না, ভাল জিনিসের দিকে সবারই নজর পড়বে, কে আর দু'নম্বরি জিনিস ভোগ করে সুখ পেতে পারে?

কার্তিয়ারের অসামান্য সাফন্যুর ভিতরে প্রব্রে করার আগে একটা হেঁয়ালি প্রশ্ম তোনা যাক। জার্মানির গোয়েরিং, ইংনতেশ্বর, ফরাসি দ্য গ্যল, মার্শা পপঁতা ও রাশিয়ান জোসেফ স্তালিনের মধ্যে কোন্ বিষয়ে মতিক্য ছিল? প্রথমে মনে रতে পারে, এঁরা সকলেই লাণ্চের সময় নাচ করত্নেন এবং রাত্র ঘুম্রেতেন। এ ছড়া কোনও ঐক্যমত খুঁজে পাওয়া যাবে ন।। কিষ্টু আরও একটি বিষয় আছে। নাৎসিদের প্যারিস জয় করার পরে গোয়েরিং নিজে কার্তিয়ারের একটি টেবিলঘড়ি কিনেছিলেন প্যারিস থেকে। ইংলণ্েেশ্বর ও ইংলতেশেরীর কার্তিয়ার্র্রীতি-ঝে শতাব্দীর প্রাচীন তা কারও অজানা নয়। বালিকা-বয়সে রানি এলিজাবেথ যথন রাজকুমারীরূপে ফরাসি দেশে এসেছিলেন তথন উপহার হিসাবে পছন্দ করেছিলেন কার্তিয়ার ঘড়ি। ফরাসি দ্য গ্যল যে কার্তিয়ার নির্বাচন করবেন এর মধ্যে আশর্ঘ কিছ্ম নেই, কিশ্তু ১৯৪৫ সানে অস্থায়ী ফরাসি সরকরের পজন করেই দ্য গাল যে-উপহারটি ও্তল্দ্রুর জন্য কিনেছিলেন সেটি


 পড়েছিন কার্তিয়ারের ওপর। মার্শ্য়ে ব্যাট্নটি আজও দর্শনার্থীর দৃষ্টি ব্র ক করেে প্যারিসের মিলিটারি মিউজিয়মে।

ঘড়ির ব্যাপারট্ট মন দিয়ে ত্তলে বজস্তানের ভিরমি খাবার অবস্থা হতে পারে। বে টেবিলঘড়ির দাম মাত্র সাড়ে চার কোটি টাকা তা হাত বুলিয়ে দেখার স্ৗেভাগ্য এই অধমের হয়েছে-বনগাঁ়় জন্ম হলেও বড়লোকের হাওয়া সারাশ্ষন গায়ে লাগবে এমন এক ইঙ্গিত বোধছয় আমার জন্মকোষ্ঠিতে ছিল!

এই সাড়ে চার কোটি টাকাটা স্পেশাল ব্যাপার। পকেটে হাজার পচচিশেক মুদ্রা থাকনেইই একটা আসনি কার্তিয়ার সিগনেচার জপনি শ্রীঅजে বহন করতে পারেন। এ-অবশ্য দিপ্মিমেলের নিম্নতম শ্রেণীতত ভ্রমণের মতন। যেসব ঘড়ি ইজ্যিয়ান এয়ার লাইনস-এর এগজিকিউটিভ ক্সাশে চকমক করে তার দাম সাড়ে চার লাাখর মতন। ইচ্ছে করলে, আগাম অর্ডার না-দিয়েও কার্তিয়ার শোকেস থেকে দশ লাব টাকার ঘড়ি আপনি স্বচ্ছন্দে সং্রহ করতে পারেন।

ঘড়ির বাজারের গোপন খবরণুলো অলিভিয়ার দয়াপরবশ হয়ে বস্গ সד্তনকে নিবেদন করলেন, কারণ বাংলায় লেখা পড়ে কেউ মার্কেট ইনটেলিজ্জেস সংথ্রহ করবে না, বাঙালিরা বড়জোর অপরের ঘড়িতে দম দেবার জন্যে ঘড়িবাবুর চাকরিতে নিয়োজ্রিত হতে পারে, কিষ্ত দামি ঘড়ি

পরবার সাধ পরবর্তী একশ বছরেও বাঙালির পূর্ণ হবে না। কার্তিয়ার কিনে হাতে বেঁধে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন বাঙালি আমার নজরে পড়েনি, পাঠক-পাঠিকাদের দেখা থাকনে খবর দেবেন, তাঁর কীর্তন করবে।।

যারে লাঙ্সারি ওয়াচ বাল—পৃথিবীতে তার বিক্রি বছরে লাখ দলেক। এই বাজার প্রধানত দু'জনের হাতে-কার্তিয়ার ও রোলেষ্স। বাজারের সিংহভাগ ( $80 \%$ ) কার্তিয়ারের কজ্জায়। ঘড়ির ডিজাইনিং-এ ফরাসি অপ্রত্দ্বন্টী, কিস্তু তৈরিতে সুইস এখনও সেরা, তাই কার্তিয়ারের ঘড়ির মুল কারখানাটি সুইজার্যাণে স্থাপন করা হয়েছে। ভাল ঘড়ি তৈরি করতে গেলে যে মানসিক প্রশাস্তি প্রয়োজন তার আদর্শ পরিবেশ হলো সুইসপাহাড়। ‘依ম ইজ দ্য আঁ অফ সুইস’-কथাট এখনও সত্তি হয়ে রয়েছে-অথচ এর ওরু হয়েছিল পাঁ্টইম সুইস চাষিদের কুঁড়েঘরে-দিনে জমিতে চাষ করে অবসর সময়ে সুইস চাষা Єৈর্ব্যের পরীক্ষ দিতো এই ঘড়ি তৈরির মাধ্যমে। ধৈর্ব্যের মাপকাঠিতে ও হাতের নিপুণতায় আমাদের তাঁতি, চাষি বা কামারও কম যায় না কারও থেকে, কিষ্ঠ তকে ঠিকপথে পরিচালনার কেউ নেই, তাই ঙ্গ্ কলুর বলদের মতন সস্তা কাজের घানি টেনেই মরজে, না sাচ্ছে দুটো প্ৰen, না পাচ্ছে কোনও সম্মান। অযथ দুঃখ করে লাভ নেই, পৃথিবীর সুখ জেৃol করবার জন্যে ভগবান কাউকে



 কলকাতায় কয়েকজন সেকরা পেয়ে যাবেন যাঁরা ওই সম<্যে কাজ শুরু করে দিয়েছ্নে। কিষ্ট তফত অই যে কলকাতার মাট্টিতে কোনও কিছ্র বাড় নেই—একমাত্র ভিটের বট বা অশ্ষখ গাছ ছাড়া। আর ইউরোপে যা সামান্য আকারে ওরু হয় তাই মহীরূহ হয়ে ওঠে অब্প সময়ে। তাই ইংলণ্ডের মুদি সানলাইট সাবান থেকে ইউনিলিভার কোম্পানি গড়ে তোলেন, হল্যাণের একটা গ্যারাজ থেকে ব্যবসা তরু করে অ্যানট্ন ও জেরার্ড ফিলিপস সৃষ্টি করেন জগদ্বিখ্যাত ফিলিপস প্রতিষ্ঠান। সেকরার দোকানের শিষ্ষানবিশ নুই ख্যেসোয়া আঠাশ বহরে প্যারিসে ছোট্ট দোকান কিনে ক্রমশ হয়ে ওঠেন জগদ্ধি্যাত কার্তিয়ার কোম্পানি। ১৩ নম্বর রু দ্য লাপাই-এ দোকান থোলার পর থেকেই এঁদের প্রকৃত রমরমা শুরু। সে তো মাত্র ১৮৯৮ সনের ঘটনা—আমাদের কলকাতার এক বাঙালি সেকরা (বি সি সেন অ্যাঔ কোং) তখনই রমরমা ব্যবস্স করছ্ন, এই ক’বছর আগেই তারারা শতবর্ষপুর্তি অনুষ্ঠান করলেন।

সেকরার ব্যবসার সঙ্গে ঘড়ির ব্যবসার সংযোগ গত শতকের সাতের দশকে।

লোকের তথন ঘড়িকে জুয়েলারি হিসাবে দেখার बোঁাক এবং সেই সুতোগের প্রুর্ণ সদ্ব্যহারের জন্যে কার্তিয়ার অনা नোকের কাছ থেকে মৃন যষ্রট্ট কিনে তার অঙ্গসজ্জায় সোনা, প্লাটিনম, হিরে ও মানিকের ব্যবহার শুরু করলেন। ১৮৭২ সাল থেকে কার্তিয়ারের এই ব্যবসার সুত্রপাত, কিস্তু পরের বছরই মিশরীয় ধ্রাচের আবরণে একটা টেবিল ক্লক তৈরি করে ধনীমহলে দৈ ঢৈ ফেলে দিলেন কার্তিয়ার। অভৃতপৃর্ব সাফ্লোর ফনে অ্যানটিক ঘড়ির খবরাখবর নেওয়া ঙুরু হলো এবং কার্তিয়ারের কারিগরিতে চতুর্দশ লুইয়ের আমলের পকেটখড়ি এবং বিখ্যাত ব্রাগেত পরিবারের তৈরি ঘড়ি নতুন বিশেষড্ব্র লাভ করনো। এই পর্যার্যে याँরা কার্তিয়ারকে মুল ঘড়ি সরবরাহ করতেন তাঁদের মধ্যে অনাতম হলেন জেনেভার এক ঘড়িওয়ালা, ১৭৩৬ সাল থেকে यাঁরা দূনিয়ার সেরা ঘড়ি তৈরি করে আসছ্নে। এ̃ঁদের নাম কনস্টানটিন। घড়ির সজে মণিকাঞ্চনের সংযোগ ঘটিয়ে যে অসাধারণ শিল্পকর্মের সৃষ্টি হতো কার্ডিয়ারের কারথানায় তার আদর তখন দूনিয়ার সর্বত্র। ১৮৯৯ সাল নাগাদ কার্তিয়ার নিজেই তৈরি ঔরু করলেন বিশ্বের প্রথম প্লাটিনাম পরেট ঘড়ি-এর সজ্গে বস্যনো থাকতো হিরে। প্রথম ঘড়িটি কিনলেন অমেরিকান ধনকুবের জে পি ফ্কুান। এই মরগ্যান পরিবার কার্তিয়ারের অন্যতম খরিদ্দার হিসাবে দ্রীt户ন দুনিয়ার বিশ্মল্যের কারণ হয়েছিলেন।

প্রতিষ্ঠাতা কার্তিয়ারের নাতি লুই স্য় সয় ঘড়ির দিকে বিশেষ নজর দিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য তিনটি : পকেট বা নিজেরাই ঘড়ি তৈরির কজে মন দেওয়া এবং রিস্টওয়াচের সজ্তাবনা সম্পর্কে খতিয়ে দেখা। ভাবতে আশ্র্য লাগে, যে-রিস্টওয়াচ বিশশ শতাব্দীতে দুনিয়া জয় করলো-উনবিংশ শতাক্দীত তার কোনও ডূমিকা ছিল না।

কার্তিয়ারের অফিসে ওনলাম, রিস্টওয়াচ বলতে আমরা এথন যা বুঝি তা কার্তিয়ারেরই সংমোজন। বর্তমানে বে ট্যাক আকারের চারকোণ রিস্ট্টয়াচ সমস্ত পৃথিবী ছেয়ে রয়েছে তার মডেল তৈরি হয়েছিল কার্তিয়ারের কারখানায়-তাঁর এক বন্ধূ বিমান বিশেষজ্টের কজের সুবিধের জন্যে। কার্তিয়ারের এই বব্ধুটি (সঙ্ডোষ দুমঁ) চেয়েছিনেন এমন এক ঘড়ি यা দেথতে গিয়ে হাতজোড়া হয়ে থাকবে না। সুতরাং পুরুষমানুষের পকেট অथ্বা ঢ্যাক থেকে ঘড়ি এসে জুড়ে বসনো মণিবঞতে।

কিন্তু রিস্ট্ওয়াচের বিষয়ে নানা পরীক্কানিরীক্ষ চলছে দীর্घদিন ধরে। প্যারিসে বসেই জানা গেলো, হাতঘড়ি প্রথমে মেয়েদের জন্যেই সৃষ্টির চেষ্টা চলেছিন। মোড়শ শতাব্দীতে ইংলন্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথ একটি হিরে বসানো আর্মলেট উপহার পেয়েছিলেন যার মধ্যে একটি ‘ঘড়িও’ ছিল। ফক্রাসি

বিপ্নব্রের কাছাকাছি সময়ে প্যারিসের রু দ্য বুচিতে একজন ঘড়িওয়ালা आংটির মধ্যে ঘড়ি বসিক্রে বিক্রি করতো।্র্যায় কাছাকাছি সময়ে জেনেভার এক জুয়েলার বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল সে ঘড়িবসানো ব্রেসলেট বিক্রি করছে। নেপোলিয়নের প্রথমা শ্ত্রী সম্রাজ্ঞి জোসেফিন তাঁর পুত্রবধূ ব্যাভেরিয়ার রাজকুমারীর জন্যে এক（জাড়া সোনার ব্রেসলেট অর্ডার দিত্যেছিলেন，যার একটিতে ঘড়ি বসানো হয়েছিল। প্যারিস্সের এই সেকরার নাম ‘নিতৌ’।

রিস্টওয়াচ বলতে এখন যা বোঝায় তার প্রথম ইপ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ১৮৬৭ সালে। ঐ বছর আণ্তর্জাতিক প্রদর্শনীত জুয়েলার রুভেনা একটি রিস্টওয়াচ দেখিত্যেছিল যার ডায়ালটি মরকত্তে ঢকা। ঠিক তার পরের বছর ১৮৬৮ সালে সুইস घড়িওয়ালা পাতেক ফিলিপ প্রথম রিস্টওয়াচ বিক্রি করেন। এই অ্যানটিক ঘড়ির জন্যে সারা বিশ্পের কৌহহহল，সম্প্রত ভারতবর্বের বিভিন্ন কাগজজও বিদেশী সং্গাহকরা বিষ্ঞাপন দিচ্ছেন।ঐ বছরের একটা পুরনো ঘড়ি পুর্বপুরুমের সিন্দুক থেকে বের করতে পারলে নিশিতিত বড়লোক হওয়ার সজ্তাবনা। ১৮৮০ সালে জার্মান নৌবিভাগ নৌসেনাদের জন্যে মেটাল্ল্ট্ট্র্যপের হাত্ঘড়ির অর্ডার দিয়েছিলেন এমন রেকর্ড রয়েছে，यদিও এই 耳ৃ্রেখ্যড় আদো এখনও কারও সং্রহে আছে কিনা তা আমার জানা নৌই
 একটি বিজ্ঞাপন আমার নজরে পজ্ডেক্লি সেই বিজ্ঞাপন থেকে জানলাম，একটা পুরন্নে পাতেক ফিলিপ রিস্ত্র্য়ম সচ সম্প্রতি দেড় কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে－অথচ ঘড়িটির জন্ম মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে। যা আমাকে অবাক করলো，দুনিয়ার সেরা ধনীরা এখনও দম দেওয়া নতুন ঘড়ি কেন্নার জন্য ব্যগ্র। ভেমন，পাতেক ফিলিপ এমন এক সূশ্প্ম ঘড়ি তৈরি করছ্ন যার একটি ফইল প্রতি চারশ বছর অন্তর একবার ঘুরবে। এটি সময়－রসিক্দের কাছে তরুত্ণপৃণ ব্যাপার এই জন্যে বে，চারশ বছর অন্তর একটি বাড়তি লিপ ইয়ার আসবে ক্যালেভারে এবং যেহেতু পাতেক ফিলিপ মহাকালের দিকে তাকিয়ে ঘড় ততরি করেন সেহেতু এর জন্যে তারারা প্রস্তত।

সবচেয়ে যা মজার，এই সব ঘড়ি পয়সা থাকলেই সন্সে－সক্গে কেনা যায় না। অর্ডার দিয়ে অপেম্না করতে হয় দীর্খদিন। যেমন পাতেক ফিলিপ বিজ্ঞাপনে （সসাজাসুজি জানিয়ে দিয্যেছেন，ক্যালিবার ৮৯ বনে যে ঘড়ি（মাত্র চারথানা）তাঁরা ત৩রি করজ্লে অা রেডি হতে ন‘বছর লাগবে। তবু রসিকরা গাটটের কড়ি জ্যা
川（小ট ঘড়ির বছর শেষ হয়েছে তাঁরা একবার দুনিয়ার বড়－বড় ঘড়ি 1．かा


পকেট ঘড়ির ঢাকন্নায় আপনার পছন্দ কোনও ছবি এনামেন করে দেবার ব্যব্থা রেখেছেন বিখাত কোম্পানিরা। স্রেফ এই ডায়ানটির ছবি করতে একজন বিশেষষ্ঞেে টানা চার মাস প্রতিদিন ছঘ্ঘন্টা পরিশ্রম করতে হবে।

এই সব বাবুগিরির খবর ইফ্রিয়ানের জেনে কী লাভ হবে? আমার এই স্বগর্তেক্তিতে কার্তিয়ার কোম্পানির অলিভিয়ার স্টিপ সায় দিলেন না। বরং আমাকে অবাক করলেন, পৃথিবীর বৃহ্তম কার্তিয়ার ঘড়ি সংগ্গাহক একজন ভারতীয়-কাপুরथালার মহারাজা। এঁর সং্গহের বিশিষ্টতা পৃথিবীর অতি মুन্যবান ২৫০টি ঘড়ি। কাপুরथালার এই সংগ্রহের বর্তমান को অবস্ছা আমার জনা নেই—তবে প্যারিসে বসে মনে হলো, দুনিয়ার বড়লোকরা টিকিট কেটে এই সংগ্গ দেথে চোেের ও মনের সুখ লাভ করতে আগ্রহী। অনেকদিন আগে বালি ব্রিজের কাছে বিখ্যাত জাটিয়া পরিবারে ঘড়ি সণ্রহ দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। ওখানেও নিশচয় কার্তিয়ার আছে, তथনও ওই নামের মাহাষ্য হূদয়্ घ इয়नि।

আগাম অর্ডার দিয়ে যে-ঘড়ি কেনার জন্যে আজ্ও কার্তিয়ারের দোকানে
 আলাদা-আলাদা তৈরি হয়, প্রতিটির মধ্যে ণ্ব子

 থোলেন। কার্তিয়ারের মিসট্রি রুকল্রে সৃচনা ১৯১২ সাল নাগাদ, এর পিছনে রয়েছ্ছে এক অসাধারণ স্রষ্ষা-মরিস কুয্যেত। এঁর ঠাকুর্দ ঘড়ির সময় রেণুলেট করার চাকরি করত্তে, বাবার ছোট্ট ঘড়ির দোকানও ছিল। পরে ইনি প্যারিসে চলে আসেন ও নিজ্জেই দোকান শুরু করেন।

অनिভিয়ার আমাকে মনে করির্যে দিলেন, ঘড়ি তৈরির কাজ সহজ নয়-এর পিছনে থাকে ম্যাথামেটিকস, ফিজিঅ্স এবং অপটিকস। সেই সঙ্গে আর্টের চরম—তাই ঘড়ি তৈরি শির্রের সম্মান লাভ করেছে পৃথিবীত। কার্তিয়ারের জন্যে কাজ করে মরিস কুয়েত অবিনশ্বর খ্যাতি অর্জন করেছ্নে। এঁর তৈরি প্রতিটি ঘড়ি নিয়ে বিশেষজ্ঞরা বড়-বড় প্রবক্ধ রচনা করেছেন, আজও আলোচনার অবসান ঘটেনি বিশ্মময় চলেছে রসিকদের গবেষণা।

ওुনলাম, đঁর একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি ‘কচ্হপ’ ঘড়ি। এই ঘড়িতে কাঁটা নেই, কিষ্ঠ একটি বড় অষ্যায়ে জল দেওয়া থাকে এবং কচ্দপটি সময়ের সF্গে তাল রেখে এগিয়ে যায়। এই ধরনের ঘড়ির দাম সগ্গাহকদের কাছে বেড়েই চলেছে। একটা ঘড়ি হাতে তৈরি করতত অন্তত এক বহর সময় লেগে যায় এবং সহযোগিতা প্রয়োজন হয় অন্তত সাতজন বিশেষজ্ঞের।তারপর এই ঘড়ির দায়িত্ব

নেন জহ্থরিরা, তাঁরা এই ঘড়ির জনা বিশেষভাবে কাঁট হিরে ব্যবহার পছন্দ করেন।

১৯১৩ থেকে ১৯৩০ এই আঠারো বছর ছিল মিসট্রি হককের সুবর্ণঘুগ। এই সময় মোট প্রোডাকশনের সংখ্যা মাত্র নব্বুইটা। দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে আবার মিসট্রি ক্লকের চাহিদা হওয়ায় প্রোডাকশন গুরু হয়, চলে ১৯৭০ পর্যল্ত। जারপর কিছুদিন বন্ধ হয়ে আবার শরু ১৯৭৭ থেকে। কিন্নু সেই সময় ১৯১৩ সালের মিসট্রি ক্রকের অনুকরণে কাজ চালু হয়।

কার্তিয়ার ‘মডেল-এ’ মিসট্রি র্রকের প্রথম খরিদ্দার আম্মরিকান ধনকুবের জে পি মরগ্যান। এই মডেলের আর একটি কেনেন ভারতসস্রাট পঞ্চম জর্জের গৃহিণী। ১৯৪০ সাল গোয়েরিং প্যারিস অধিকার করে আস্তানা গেড়েছিলেন হোটেলে, সেখান থেকে তিনি হাজির হলেন কার্তিয়ারে, বথ্দিনের সাধ মেটালেন একটা মিসট্রি ক্রক সংগ্রহ করে।

কার্তিয়ার মিসট্রি ক্রক সম্বন্ধে ঠিকমতন জানতে গেলে অন্তত একটি বছর সময় কাটতত হবে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে। দूনিয়ার শশ্রুশত ঘড়ি-পাগল পুরুষ ও মহিলা এই বিযয়ে নিয়মিত চর্চা করে যাচ্ছেন, ধৃQী) বেরুচ্ছে গাদা-গাদা। কোন্
 ন্মা কে করেছিল, কে এই ঘড়ি প্রথম দ্রেছিল, তারপর কতবার তা হাতফিরি

 চাইনিজ ডেজ ক;্প্প ক্লকের কী তফাত, কোন যাম্ক্রিক অগে কী বিশেষ্্বর নির্রশন রেখে গিয়েছেে এই্দ সব অবিনপর ঘড়ির স্রষ্টারা।

তুৰু মিসট্রি ক্রেৎ নয়, পকেট ও পেনডান্ট ঘড়িরও কত বৈচিত্র। সম্রাট সপ্তম এডওওয়ার্ডের অভিষেকে রানি আলেকজান্দ্রা কী উপহার দেবেন ? একটি বড় সাইজের গিনি চিরে ছু’খানা করে তার মধ্যে একটা মহামুল্যবান কার্তিয়ার ঘড়ি বসিয়ে দেওয়া হলো। এমনই বিশেষ ব্যব্থা যে হাতের একই চাপ লাগলেই (.भানার ঢাকনা উঠে যাবে এবং ঘড়ির কাঁা দেখা যাবে।

পকেট ঘড়ির ক্কেত্রে সবচেয়ে সম্মানিত নামটি হলো এডমী ইগার। এই ৬দ্রলোকের প্রাথমিক শিক্ষা জগদ্ব্য্যাত ঘড়িওয়ালা আব্রাহাম ব্রিগেত-এর খ্থজজ্ঘানে। এই ব্বিগেত কোম্পানি ঘড়ি সরবরাহ করতো সস্রাজ্টী মারি山। भ,লা ১৯০৭ সালে, যখন ঠিক হলো কার্তিয়ার ছড়া ~রার কাকুর জন্যে ইগার পাড় তৈরি করবে না।

ছোটঘড়ি যে কোথায় না বসানো হন্তে ! মেয়েদের ছাতার বাঁটেও ঘড়ি ! এমন

চারটি মহামুল্যাবান ছাত একসঙ্গে কিন্নে নিলেন রাশিয়ার কাউন্টেস উভারভ।
ইগরের দূরদৃষ্টি ছিল। কার্তিয়ারকে তিনি বোঝাতে লাগলেন রিস্টওয়াচের সষ্ডাবনার কथা। কিস্ত কার্তিয়ার এর আগে ধাকা থেয়েছেন। সোনার ভ্রেসলেটের সঙ্গে হিরে বসানো তিনটি লেডিজ রিস্ট্য়াচ তৈরি করা হয়েছিন ১৮৮৮ সালে, কিষ্ট বিক্রি করতে ঋুব অসুবিধে হয়েছিন। একটা ঘড়ি বছর সাত্ক পড়েছিল দোকনে।

হাতঘড়ির সাফন্য কেন বিলপ্বিত হলো এ-বিষয়ে মজার কথা শোনা গেলো। মেয়েরা তখন লং ম্মিভ আমা পরেন। সেখান মণিবন্ধের ঘড়ি দেখানোর কোন সুযোগ নেই। সেই সঙ্গে ছিল সাা্ষ্ব অনুষ্ঠানে লম্বা দস্তানা পরার রেওয়াজ। এই শতাক্দীর গোড়ার দিকে মেয়েদের জামার হাতা যেমন ছোট হলো, যেমন লম্বা দস্গানা আর ফ্যাশনেবল রইলো না, তেমন শুুু ব্রেসলেট ও রিস্টওয়াচের সুবর্ণयুগ। নীলা, एূनि, হিরে, মুক্তে বসানো যেসব হাতঘড়ি এই সময় কার্তিয়ারের শোরুমে হাজির হলো ত কেন্নবার জন্যে জুটে এলেন দুনিয়ার ধনীরা। গৃহিণীদের মনোরజ্রনের জন্যে যাঁরা এই ঘড়ি কিনলেন তাঁদূর মধ্যে রয়েছেন রথসচাইন্ড এবং ভ্যাণ্গরবিল্ট।

अधু হাত্যড়ি উপহার দিয়েই যাদের মল సে না তদের জন্য তৈরি হলো


 ফ্রাসির হুদয় জয় করেছেন ১৮৯৭ থেকে। ১৯০৬ সালে সন্তোষ-দুমঁর ইচ্মা অনুযায়ী ওঁর কাজের সুবিধের জন্যে কার্তিয়ার তৈরি করলেন পুরুষমানুষের হাতঘড়ি। সড্তোষ-দুমঁ ঘড়ির আকৃতি প্রায় একশ বছহর ধরে বিশ্ধজনের মনোহরণ করে চনেছে-এখন ঘড়ি বলতে সাধারণের মনে ハে ছবি ভেসে ওঠে তা এই সন্ডোষ-দুম̊ ঘড়ি, অথবা প্রথম যুদ্ধের সময় মির্রপক্ষের টাাক দেখে তৈরি কার্তিয়ার ট্যাক্ক ঘড়ি।

এর পরে কার্তিয়ার বছরের পর বছর নতুন ডিজাইন, নতুন যষ্ত্র উদ্জাবন করেছ্নে, এবং সমસ্ত দুনিয়া তার অনুকরণ করতে বাধ্য হয্যেছে। এথনও চলেছে সেই একই ব্যাপার। কিত্ত দুনিয়ার ধনীরা, তাঁদের ধ্রেয়সীরা, খ্রিয়জনরা জানেন নকল কথনও आসলের মতন হয় না। তাই কার্তিয়ার অত্গে ধারণ না-করা পর্যত্ত তাঁদের মনে স্বস্তি হয় না।

কার্তিয়ার অফ্সিসে ঘড়ি সম্বক্ধে যেসব খবরাখবর জমা হয়ে রয়েছে তার সম্পুর্ণ সদ্ববহার করা আমার মতন গেরস্ত বাঙালির পক্ষে সম্ভব নয়। ও-চেষ্টা করেও লাভ নেই।

অলিভিয়ার- স্টিপ কিষ্ত মৃদু হাসলেন, বললেন, "এখন কার্তিয়ারের ঘড়ির থবর দুনিয়ার উচ্চমধ্যবিত্তুর কাছেও প্পৗছে গিয়েছে। একজন সম্পন্ন জপানি, জার্মান, ইংরেজ বা আমেরিকনের পক্ষে কার্তিয়ার কর্রিতে জড়ানোর ইচ্ছেট অলীক স্বপ্ন নয়। তবে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য বা চরির্র নষ্ট হতে দিইনি-কার্তিয়ার নামটা যে সস্তা নয়, দামি ঘড়ির যে সত্তিই কিছু বিশিষ্টতা আছে তা আমাদের খরিদ্গাররা জেনে বসে আছেন।"

আমি অলিভিয়ার স্টিপের মুথের দিকে তাকালাম। অলিভিয়ার বললেন, "আমরা লাঙ্গারি ওয়াচের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিভিন্ন রকমের ঘড়ি তৈরি করে চলেছি। আমরা এখন কোয়াত্র ঘড়িতেও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুম্ম রেখেছি। কিষ্ট ভাববেন না, মেকানিক্যাল ঘড়ির যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। এখনও বश সুরসিক चরিদ্দার ঐই ধরনের ঘড়ি পছ্ন করেন। কোনও একদিন যদি মেকানিক্যাল ঘড়ির ফ্যাশন সাধারণ মানুষদের মধ্যে আবার ফিরে আসে তা হলে আশ্র্য হবার নয়!"

আমার প্রল্গের উত্তরে অলিভিয়ার বললেন, "ল্লেফ্যক আমাদের ঘড়ির জন্যে


 মত্নই यত্র করি। আমদের প্রধেন্ ীর্তি আমাদের ঐতিঘ——মরা বে-
 এর যত্ন। প্রত্যেকটট কার্তিয়ার ঘড়ি এথনও হাতে পালিশ করা হয়—মানুষের शাতের চেয়ে সৃক্ষ্ ও মৃল্যবান যষ্ত্র এখনও পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি। আমদের তুলনাহীন কর্মীরা প্রত্যেকটি घড়ির সময় হাত্ অ্যাডজাস্ট করেন। এই কাজের সময় যাזত এক কণা ধুলো না বিপর্যয় বাধিয়ে দেয় তা নিশ্চিত করার জন্যে খুলোবিহীন ঘরে কর্মীরা গাসপাতালের সার্জেনের মতন প্যাভস পরে কাজ করেন। আপনাকে আরও মনে রাখতে হবে, জগদ্বিথ্যাত ঘড়ির জন্মস্থান বড়বড় কারখানা নয়, এখনও পাহাড়ের ওপর খুব ছোো-ছোেে ঘরে নিতণু শাত্ত পরিবেশে এই কাজ করা হয়।"

आরও একটি কথা ওনে আমি তাজ্জব। ఆঋু কোম্পানির নাম বলেই ঘড়ি (কना यায় না। যিনি घড়ি পরবেন তাঁর হাতের মাপ বিশেষ প্রয়োজনীয়। হাতের আানাটমি লক্ষ্য করে, বিভিন্ন ধরনের কজ্রির ‘কন্টুর’ অনুযায়ী বিভিম্ম ধর্রনের্র খ|ড়র আধার তৈরি হয়।

খরিদ্দার অর্ডার করলেই কার্তিয়ার কোম্পানি ঘড়ি গছিয়ে দেয় না।


এই কাজ্ের জন্যে বিশেষ ট্রেনিং প্রয়োজন। আমি ঙনে তাম্জব, মোটামুটি কুড়ি রকমের কब্রি আছে। জাপানিদের ছোট কब্রির সহ্গে আমেরিকানের মোটা কब্রির কোন মিল নেই। আবার আমেরিকার টেঙ্গাস অঞ্জনের বিশাল কজ্রির সঙ্গে বোস্ট্নের কজ্রির সমত নেই। এশিয়ানদের কজ্রি পাতনা। পুরুষ ও মহিলাদের মণিবষ্ধের স্থাপত্য বা অ্যানাটমি সম্প্পুর্ণ আলাদা। একই মডেলের ঘড়ি বিভিন্ন কबির উপযোগী করে তোলার জন্যে বিভিন্ন সাইজের তৈরি করতে হয়, না-হলে বেমানান হয়। কার্তিয়ার কিছুতেই বেেপ ঘড়ি বিক্রি করবে না! অতত খরিদ্দার হাত ছড়া হলেও।

আমি ঢো তাজ্জব! প্রায় চার দশক ধরে ঘড়ি ব্যবহার করে আসছি। শ্বওরমশাইও বিয়ের সময় একটি ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেে, কিস্তু কখনও হাতের মাপ নেওয়ার কथা ওঠেনি, রাধাবাজারের ঘড়িপাড়ায় কোনও দোকানদার কখনও এ-অধমের কজ্রির দিকে তাকিয়েও দেখেনি।

ঘড়ি নিয়ে খরিদ্দারকে সত্তুষ্ট করার ব্যাপরে নানা গক্প ছড়িয়ে আছে।
কার্তিয়ারের কর্মীদের মধ্যে। স্পেশাল घড়ি অর্ডার দেবার সময় কত রকমের খেয়ালখুশি প্রকাশিত হয়। প্রেয়সীর এমন অझ্ৰN \েখানে মানুষ কোনও না কোনও সময়ে ঘড়ি বাঁধবার চেষ্টা করেরূু সৌ সব বিশেষ ঘড়ি এখন
 এইটাই সুবিধে—স্রেফ একটা ঘড্রিত্র্র্রে, একটা শিষ্পকর্ম কেনা হলো, যেটা


বিশিষ্ট অথচ ঘেয়ালি খরিদ্দারের হাতে নাস্তানাবুদ হবার যেসব গল্র কার্তিয়ারের ইতিহাসের অগ হয়ে রয়েচে তার মধ্যে একটি ভোলবার নয়। প্রিপ কনস্টনটটিন র্যাভসুইল ছিলেন বড় খরিদ্দার। তিনি একবার এসে অর্ডার দিলেন一পৃথিবীর সবচেয়ে কূeসিত ঘড়ি তৈরি করতে হবে। সবার মাথায় হাত—এমন অর্ডার সামলানো সোজা কাজ নয়। খ্রিস্প সোজাসুজি বললেন, "আমার এক আथীয় আছে যাকে আমি একেবারেই দেখতে পারি না, অথচ ক্রিসমাসের সময় একটা ৬পহার না দিলেই নয়। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি, উপহারটা কুৎসিত না হলে খুব অসুবিধে হবে।"

কার্তিয়ার অনেক ভেবে চিত্তে একটা কুৎসিত দর্শন ঘড়ি তৈরি করে দিলেন। প্রিন্শ খুশি হলেন। কিষ্ত এর বিশেষড্ব হলো বাইরে কুৎসিত হলেও, ভিতরের সৌन্দর্য তুননাহীন। এই ঘড়ির মালিক হবার জন্যে সং্গাহকরা এখন কোটি কোটি টাকা দিতে প্রস্তুত।


পৃথিবীর বৃহত্তম ও সার্থক লাক্সারি কোম্পানি কার্তিয়ারের বিপণন ডিরেক্ট্রের সহ্গে লাঞ্চ। মধ্যাহ ভোজনের কেন্দ্র হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছেন প্যারিসের এক ভারতীয় রেন্তোরাঁ। যে-কোম্পানির দিনে অন্তত আট কোটি টাকার বিক্রি তাঁর মার্কেটিং ডিরেষ্রে মানুষটি নিতাঙ্ডই সাদাসিধে, দেখনে মনে হয় কোনও বইয়ের দোকানে কাজ করেন। এঁর নাম হুগো ্য লা বের্দ্রে। বয়স মাত্র ৩৮। দশ বছর কার্তিয়ারে কাজ করছেন, তার আগে পঁচ বছর ছিলেন ফিলিপ্স न্যাম্প কোম্পানিতে। এঁর স্ত্রী বিষ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের সজ্গে যুক্জ।

বিলাসের চরমের মধ্বে প্রতি মুহূর্ঠ বসবাস করেও বোর্দনের মন পড়ে আছে

 जারতবর্ষ থেকে আবিষ্কার করেননি। স্ষ্ণীিিলের্ছ জাপান থেকে। থস-খস
 জাপান (জেন)। সেইখান থেব্র্রু心匕্রল্রোক পৃথিবীর নানা প্রান্তে, এমনকি প্যারিস।

প্রথম প্রশ্লেই এই ভদ্রলোক আমাকে লম্জায় ফেলে দিলেন। এবজন ৬ারতীয় সাখক সম্বন্ধে ঢাঁর প্রবল আগ্রহ। এই জ্ঞান মুক্তপপুরুষটির সাধনকেন্দ্র (বাম্মাই—নাম শ্রী নিসর্গদত মহারাজা। তিনটি অসামান্ গ্গেের রচয়িতা, যার একটি 'আই অ্যাম' (অশ্মি স্বাহা) গ্ীীরভবে প্রভাবিত করেছে তরুণ ফরাসি দার্শনিক্দের। এই জ্ঞানীপুরুষ সম্বল্ধে আামর কিছूই জানা নেই। ভারতবর্ষ आজও নীরবে কত যোগীপুরুষের জন্ম দিচ্ছে, আমরা তাঁদের সম্মান দিই না, সণ্দেহের চোেে দেথি, অথচ পশ্চিমে এঁদের নিয়েই যত কৌঢৃহল। আমি "ফমা চাইলাম। বললাম, "এবার বোম্বাই গেলে যেগাযোগ করবো।" হগো আমাকে লब্জা দিলেেন না। বললেন, "১৯৮২ সানে ইনি দেহরক্ষা করেছেন, তবে
 uatन |

কার্তিয়ার কোম্পানির ব্যাপারটা অতি সহজে বুঝিফ্রে দিতেন হহগা দ্য লা (Alদ́cে। এর প্রতিষ্ঠা ১৮৪৭ সালে। প্রতিষ্ঠাতার ছেলের সময় কোম্পানির

গৌরবের সৃচনা। প্রতিষ্ঠাতার নাতিরা বিশশ শতকের গুরুতে মানবসভ্যতার যে সুবর্ণযুগ এসেছিল তার পূর্ণ সদ্ববহার করেন। বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে কার্তিয়াররা ছড়ির্যে পড়़ন লণ্ডনে ও নিউইয়র্কে। এথনও বেশি ব্রাঞ্চ নেই, তবে ১৪০টি বুট্টিকের মধ্যমম কিছু বিলাসদ্রবা বিক্রি করা হয়া । বছরে যে আড়াই হাজার কোটি নাকার জিনিস বিক্রি হয় তার অর্ধেক ঘড়ি থেকে, এক তৃতীয়াংশ গহন্ন থেকে, দশ শতাশ্শ পারফিউম থেকে এবং বাকি অংশ বিভিন্ন গহনা বিলাসদ্রব্য থেকে, যার মধ্যে সিগারেট লাইটার থেকে চশমার «্যেম পর্যন্ত বহ কিছ্ম আছে।

আরও একটা খবর পাওয়া গেলো, যে কার্তিয়াররা এই কোম্পানিকে অক্ষয় গৌরবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তদের কেউই এখন কোম্পানির কতৃত্বে নেই। বেশ কয়েক বছর ধরে কোম্পানিকে নবগৌরবে প্রতিষ্ঠা করেছেন এক দুরদর্ণী ফরাসি—অ্যালাঁ ডেমিনিক পেঁর।। কার্তিয়ার পরিবার এথনও টিকে রয়েছেন, দॅ’একজন এখনও প্রতিষ্ঠানে সাধারণ কাজ করেন। বাকিরা তাঁদের জংশ বিক্রিং করে দিয়েছেন্ন অন্যকে-বর্তমান মালিক এক সিগারেট গ্রুপ, যাঁদের নাম রথম্যানস্। এই কোম্পানির মুল মালিকানা বোধত্য দফ্মিণ আফ্সিকায়। এই হোন্ডিং কোম্পানির লক্ষ্য পৃথিবীর বিলাস স্স্চ্ৰঙর সেরা প্রতিষ্ঠানগ্তলিকে

 আছে।

আজকাল কোম্পানির মুল তেমন মাথা ঘামায় না। अমন্ন কট্টর ফরাসি বিলাসিতার প্রতীক কার্নটন হোটেলের মালিক জাপানিরা, অমন ইংরিজি দোকান সেলফ্যিজের মালিক শেখরা, অমন ফররাসি বিলাসিতার সম্রাট কাত্তিয়ারের মালিক দক্ষিণ আযিিকান। তেমনি দুর্বর্ষ জার্মান স্পোর্টস সরজামের কোম্পানি আদিদাসের মালিক ফর্াসি। ভাল কোম্পানির দিকে নজর দুনিয়ার বড়লোকদ্রে, তাঁরা কখনও জিনিস কেনেন, কখনও জিনিস পছন্দ হলে কোম্পানিটাও কিনে নেন। তবে যাঁরাই কেন্নে তাঁরা মूল কোম্পানির ব্যক্তিত্বে হাত দেওয়া পছ্ন্দ করেন না, বরং তাঁদের জাতীয়ত যাতে আরও বিকশিত হয় সেদিকে উৎসাহ দেন।

যেমন ধররু কার্তিয়ার—র্রঁদের বিপুল অর্থসাহায্যে প্যারিসের অদूরে ছোটখাট একটি পার্কে গড়ে উঠেছে কার্তিয়ার ফাউતেশন যেখানে আধুনিক ফরাসি চারুকলাকে বিকশিত করার জন্যে বিশেষ চেষ্ঠা চলেছে। এই সश্রহশালাটি দেখবার জন্যে প্রতিদিন যা ভিড় হয় তা আমাদের লষ্মা দেবে। কার্তিয়ার কর্ত্রপক্ক প্রতিবছ্র টাঁদের প্রচার খরচের এক দশমাশ্শ এই

প্রতিষ্ঠানকে দেন এবং গেই অর্থে কেন্না হয় দুষ্পাপ্য ছবি, প্রকাশ করা হয় দুষ্প্রাপ্য বই, নিম্্রণ জানানো হয় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিষ্ঠিত ও নবীন চিত্রকর, ভাস্কর এবং কলাসমালোচকদের। তাঁরা ফাউণ্েেননের অতিথি হয়ে এখানে নিজেদের কাজ করেন। ইচ্ছে করলে তাঁদের নতুন কাজ ফাউণ্ডেশনকে বিক্রি করতে পারেন, নাও করতে পারেন। ব্যাপারটা পুরো তাঁদের মর্জির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও কার্তিয়ার পরিচালনা করেন এক অভিনব শিক্ষেনিকেতন-স্কুল অফ লাঙ্স। লাশ্যারি বিপণন সম্বচ্ধে শেষ কথ্থা জানতে হলে এই প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হওয়া ছড়া গতি নেই। বিলাসিতার ইতিহাস ও রহস্য কে আর গত দেড়শ বছর ধরে এমন টौর্য ও বিচঙ্ষণতার সজ্গে লক্ষ্য করেছেন ? পৃথিবীর সেরা ম্যানেজাররা আসেন এখানে বিলাসদ্রব্যের বিপণন সম্বন্ধে জ্ঞা অর্জন করতে।

ফরাসি ঐতিহাসিকরা নতুন-নতুন বিষয়ে অনন্যসাধারণ গবেষণা করছেন। তাঁরা দারিদ্রের ইতিহাস, দুঃথখর ইতিহাস, রুট্রি ইতিহাস রচনা করজ্নে, হয়তে এবার বিলাসিতার ইতিহাস রচনা কৌ্রেও জগৎবাসীকে স্তিভ্তিত
 হয় অতিমাত্রায় পান, ডোজন ও নাঙ্কীষ্টে মর মষ্য দিয়ে, তারপর ক্রমম তা
 এখন বিলাস মানে নিজেকে গু নিজের গ্রেয়ীীকে বিশিষ্টতা দান করা। এমন কিছু উপভোগ করা যা স্বাতষ্ত্র দেবে, অন্য পীচজন যা বাবহারে সমब হবে না। ইংরিজিতে এই মনোঢাবকে বলে ‘ইউনিকনেস’, অদ্বিতীয়তা-তাই আমাদের দেশের ধনীরাও এথন চান না তাঁদের স্ত্রীদের জন্য সোনার জরিতে বোঝাই ভারী সিক্কের শাড়ি বা গা-ভর্তি সেনার গহনা। তাঁরা চান এমন কটন শাড়ি যা তাঁর স্তী ছাড়া আর কারও অল্গে শোভ পাবে না, এমন একফু হিরে যা জন্য সবার সামর্থ্যের বাইরে থাকবে। এই অদ্দিতীয়তার সপ্ধানে বিলাসের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছছ। এখন ধনী ইউরোপীয় চাইছ্ন এমন নেকটাই, যা মাত্র চররটের বেশি তৈরি হবে না। এমন ঘড়ি, যার কোনও জুড়ি থাকবে না। একালের ‘মাস’ প্রোডাকশনের পরিপছ্তী এই ধর্ম। যা সবাই উপভোগ করতে পারে তার থেকে শত হন্ত দৃরে থাকবার সাধ হলে খরচ বেড়ে যায় শত-শত তুণ, এই অত্যধিক থরচের শক্তি आারও বিপিষ্টতা এনে দেয়।

তাই কার্তিয়ার আজও অপ্রতিদ্দন্দী-অপরের থেকে কীভাবে আলাদা হওয়া यায় এই আর্টের উদগাতা হিসাবে বিপ্ষের স্ধীকৃতি পেয়েছে কার্তিয়ার।

গহনা বিভাগে আমি সময় কাটিয়ে এসেছি ইতিমধ্যে। গিয়েছিলাম কোজাগরি লঙ্ষ্পীপৃর্ণিমার দিনে, মালক্ষ্পীর কৃপ্পাধন্য ও ধন্যাদের দেখবার পক্ষে এর থেকে ভাল দিন আর কী হতে পারে?

एগো দ্য লা বের্দনে আমাকে অত্ত্ত সরলভাবে কয়েকটা জিনিস বুঝিত্যে দিলেন। রুপপা নিয়ে কাজকারবার এখনও কম, যদিও একসময় এ-বিষয়ে কার্তিয়ারের বিশেষ সুনাম ছিল। যেমন ধরুম্ন নেপোলিয়নের রুপোর বাসন।৯১৯ পিসের এই সিলভার সার্ভিস থেকে খানাপিনার জন্য কার্তিয়ার একবার নিমক্ত্রণ করেছিলেন বিশ্পের ধনীদের। রাজকীয় আদবকায়দা না জানলে এই সেট ব্যবহার করার উপায় নেই—এর মধ্যে কয়েকটি রুপপার পাত্রে বিশেষ ছাপ-এর অর্থ এই পাত্রের খাবারটি কেবলমাত্র সম্রাটের জন্য, আপনারা কেউ হাত দেবেন না। গেরষ্ত ঘরের ছেলেও যে সুবোগ পেলে ভীষণ বিলাসী হর়ে উ১তে পারে তার অসংখ্য প্রমাের মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপাট্ট মাত্র একজন। ৯১৯ পিসের এই সিলভার সার্ভিস नেপোলিয়নের নির্বাসন্নে পহত অষ্টাদশ লুইয্যের शাতে গিয়েছিল। তিনি ঝটপট ঐ সব পাত্রে নিজের শ্ভেলু্যাম থোদাই করে নিলেন।
 কার্তিয়ারের সং্র্রহে।

 ফিরে মুধ্ধ হয়ে এই হলুদ স্সেনাকে পৃথিবীর সুন্দরী মহলে জনখ্রিয় করে जোলেন। আর আছে প্রাটিনাম। একসময় প্লাটিনামের গহনা এবং প্লাটিনালের ঘড়ি রেওয়াজ হয়েছিল। এথন আর সেই রমরমা নেই-প্পাটিনামের দাম বহ কারণে বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু হলুদ সোনার মতন সুন্দরীদের মনে ছায়া .২.েতে পারেনি এই ধাতু।"
"আর আছে পাথর। হিরে হুনি পান্না থেকে আরষ্ভ করে মুক্তো পর্যষ্ত-এ এক অন্য জগৎ। এর রহসেের শেষ নেই। তবে মণি অথবা কাঞ্চনের কোনও মূল্য নেই যদি-্া অ প্রকৃত শিল্পীর হাতে পড়ে। बঁরা আবার দু র্রকমের—কেউ নতুন-নডুন সৃষ্টির উন্মাদনায় নঙ্সা একে দেন, আর কে৬ পেই নজ্গা দেণে ম্বপ্মকে বাস্তুবে রূপাল্তরিত করেন। প্যারিসের কার্তিয়ার কারখানায় এখন বেশ কয়েকজন বিষ্ববিশ্রুত ডিজাইনার আছে। পৃথিবীর অলকারের ইতিহাস, গতি, প্রকৃতি এঁদের মুঠোর মধ্যে। ভবিষ্যতের অলকার কেমন হবে তা এঁরাই স্থির করবেন। এঁদের প্রধান হলেন—টেকনিক্যাল ডিরেষ্ট্ কোরিতি কিদু। জাপানিরা এই কর্মশালা দেথে পাগল হয়ে যায়, বনে আমরা মিউজ্জিয়ম এসেছি। তারা ছবি তোনে।"

আমাদের দেশের কথাও উঠলো। কার্তিয়ারের স্রষ্টারা সমস্ত পৃথিবী থেকে তাঁদের অনুপ্রেরণা সং্থহ করে চলেছেন-আফ্রিকা, মিশর, ব্যাবিলোনিয়া থেকে আরষ্ভ করে পারস্য, ভারত, চিন, জাপান কিছুই অনুসন্ধান থেকে বাদ যায়নি। ভারতবর্ষ এক সময়ে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে কার্তিয়ারের শিক্পকর্মকে। সত্যি কথা বনতে কী ভারতবর্ষকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর অলক্কার ইতিহাস রচনা সষ্ভব নয়। কিষ্ুু তাই यদি হবে, তবে আমাদের দেশের অনক্কার শিল্পীরা কেন বিশ্ধজোড়া খ্যাতির অধিকারী হলেন না? কারণ বেধৃহয় একট-আআমাদর জাতীয় শিল্লীরা ট্রাডিশনের শিকলে বস্দি। পৃর্বপুরুষের ধারাবাহিকতায় তাঁরা বিশিষ্ট হলেও নতুন কোনও সৃষ্টির আলোকে তারারা নিজেদের উজ্ভাসিত করতে চাননি। তাই আমাদের গহননার দোকানে যা তৈরি হয় তা অনেক সময় পশ্চিম ঘুরে আসা ভারতীয় অनকারের অনুকরণ মাত্র। আমরা আমাদের cৌেষ্ঠ মণিকার ও স্বর্ণকারদের শৃফ্মলিত করে রেথেছি, নতুন সৃষ্টিসুখের উম্মাসে ব্যাকুল হয়ে উঠবার সুযোগ তাঁদের দিইনি।

দাস জাতির শিল্পীদেরও বে দাস হয় হব্বেুমন কোনও ফতোয়া না থাকলেও আমরা নিজ্জেদের অজান্ডেই এই দাস্ষ্ণ্প মেনে নিয়েছি। তাই স্রষষ্টার কোনও বিশেষ সম্মান নেই আমাদের সস্কে। সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ ও সম্রাঞ্জী
 করলেন তাঁদের মধ্যে রইলেন কার্দীর্রি। आমরা कি জানি পি সি চন্দ্র অথবা বি সরকারের প্রধান নক্যাকারের র কৃষে? আমরা এঁদের অঞ্ধকারে রেথেই বাজিমাত করতে চাই। মাঝে-মাঝে বিজ্ঞাপন দেখতে পাই, কোনও বিশেষ রাষ্ট্রীয় অতিথির আগমন উপলক্ষে তাঁকে যে স্মারক উপহার দেওয়া হবে তা অমুক কোম্পানি তৈরি করেছ্লে, কিম্ু জিজ্জেস করুন কে এই শিল্পকর্মটি পরিকল্লনা করেছ্নে? কেউ উত্তর দিতে পারবে না। অন্য দেশে শিল্পীর এমন অবহেলা কক্পনাও করা যায় না। যাঁরা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি বলে নিজেদের সগর্বে ঘোষণা করেন তাঁরাও এই শোচনীয় অবহেলার দায় থেকে মুক নন। তাঁদের নাম পাথরে খোদাই হয়ে অক্ধীলভাবে সর্বত্র শোভা পায়, আর যাঁরা প্রকৃত স্রষ্ঠা তাঁরা অবহেনায়, অপমানে চিরদিনের জন্য মুছে যান।

ছগো দ্য লা বের্দনে অনুসক্কিৎসু মানুষ। आমাকে জিজ্sেস করলেন, "অলকার বিভাগে কোন জিনিস আমাকে ভাবিয়ে তুললো?"

आমি বললাম, "বড়লোকের ভাবমৃর্তি আমার কাছে অন্য রকম ছিন। বড়লোক্রের চেহারা সম্পকেও আমার মনে এবটা ধারণা ছিল। কিষ্ঠু দেখলাম, শাদা ঢলঢলে গেঞ্ঞি, ব্রে জিনস ও চটিপরা একটা মেয়ে দোকানে ছুকে ঝাট করে ыার লাv টাকার অলকার পছন্দ করে ক্রেডিট কার্ড দেথিয়ে বিদায় নিলো।

এই মেয়েকে ফুটপাতে দেখলে হিপি বা ট্রিপি বলে ভুল হওয়া আশ্চর্য ছিল নा।"

হগো বললেন, "ঠিক ধরেছেন, ধনীর দুলালী বলে যে তার অল্গে ঝলমলে জামাপাপড় শোজা পাবে এমন কোনও মানে নেই আজকাল। আমদের সেলসম্যানরাও সাবধানী হয়ে উঠেছে, ধনীদের যে কখন কী খেয়াল হয় তার ঠিক नেই।"

আরও একটি খবর পাওয়া গেলো-কার্তিয়ারের খরিদ্দারদের মধ্যে জাপানিরাই এখন প্রধান। বাৎসরিক আড়াই হাজার কোটি টাকার মধ্যে জাপানিদের কাছ থেকেই আসে প্রায় পাচশ কোটি টাকা-এঁরা নিউইয়ক্ক, লভ্ন, প্যারিস এবং অন্যত্রও বাজার করেন। প্যারিসের দোকানঔলি থেকে জাপানিরা বহরে দেড়শ কোটি টাকার কেনাকাটা করেন।

তবু খরিদ্দার ষরলে এথনও প্রথম স্থান মার্কিনিদের। এরপরেই এশীয়—এর মধ্যে জাপানি, আরব, শেখ ও ভারতীয় সবাই আছ্নে। ভারতীয় ওনে আমার একটু অবাক হবার কথা-তাঁরা এখন কোথায় পয়সা পাবেন? ধনপতি টইকুনরাও তো হিসেব করে শ’দেড়েক ডলার(ষ্ঠ)্টাহিক ভাত নিয়ে বিদেশ্শ পাড়ি দেন। কিষ্ু ব্যাপারটা বোধহয় অতো স্তু নয়, কোনও রহস্যময় কারণে
 করজ্নে।
 প্রথমেই ফরাসি। তারপরে জার্মান। তৃতীয় ইতালী, চতুর্থ ডাচ। ইংরেজের ই囵ত চলে গিয়েছে, বড়লোক হিসাবে তার রমরমা এখন আর নেই-পঞ্চম স্ছনে স্পেনের সন্গে তার সহঅবস্शিতি।

আরও একটা মজার কথা জানা গেনো। সব খরিদ্দার দোকনে আসা পছন্দ করেন না। এমন দুশ্শ জন ধনী আছ্ন দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে কার্তিয়ার निয়মিত হাজির হন তাঁদের জিনিসপত্তর নিয়ে। কলকাতার ধনীদের মধ্যেও একসময় এই রেওয়াজ ছিল, বড়-বড় কাপড়ের দোকানদার ও জহনী চলে আসরেন ধনীর অন্দরমহলে। কার্তিয়ারের অই সব হোমভিজিট খরিদ্দারদের একজন হলেন সুলতান অফ র্রুনেই, বিশ্পের অন্যতম ধনী হিসাবে এঁর নাম প্রতি বছর ফর্রাসি ম্যাগাজিনে ছপা হয়। মনে হলো, প্রচ૭ দামি গহনা কেনার লোক একদু কমছে, কিষ্টু কুড়ি-ঋচিশ লাখ টাকা ফেলে গহনা তুলে নেবার লোকের সংখ্যা বাড়ছে দেদার। একুনে কোনও অসুবিধা নেই কার্তিয়ারের মত্ন প্রতিষ্ঠানের।

কার্তিয়ার খরিদ্দারদের অঢেল টাকার বিষয়ে নানা গর্পগুজ্ এ্ৃখনও প্রচারিত

হচ্ছে। একটা শুনুন।শ্যামদেশের রাজা একবার তাঁর দোভাষীকক নিয়ে প্যারিসের দোকনে এলেন। কয়েকটা ব্রেসলেট দেখতে চান এই রাজা। কাউন্টারে ডিউটি দিচ্ছিলেন জুলে গ্নিনজার বলে এক সেলস্ সহকারী। ব্রেসলেটের স্টক খুব ভাল। গ্লিনজার একটার পর একটা ট্রে বের করে দেখাতে লাগলেন, কিন্তু শ্যামদেশের রাজার পছন্দ হচ্ছে না, তাঁর দোভাষী ইঙ্গিতে আরও দেখাতে বলছেন। শেষে প্মিনজার সেই ট্রে-টা বের করে আনলেন যার মধ্যে সবচেয়ে দামি ব্রেসলেটগুলো রয়েছে। রাজা এবার দোভাষীকে ইঙ্গিত দিলেন এবং তিনি বললেন, "হিজ ম্যাজেস্টি একটা পছন্দ করেছেন।"
"কোন ব্রেসলেটটা?" বোকার মতন জিজ্ঞেস করায় দোভাষী একটু বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন, "পুরো ট্রে-টা।" সেই যুগে (তথন সস্তাগণ্ডার বাজার) শ্যামের রাজা এককোটি কুড়ি লাখ টাকার ব্রেসলেট এক কথায় কিনে নিয়ে চলে গেলেন।

লেখাপড়া না করে, খ্থাজখবর না নিয়ে কারুর উচিত নয় কার্তিয়ার কোম্পানিতে পা দেওয়া। কার্তিয়ার তো শুধু দ্রোক্তান নয়, গত দু শততাব্দীর বিলাসিতার এক বিশিষ্ট অধ্যায়ও বটে। না জান্র্রীকলে লজ্জার কারণ ঘটে। যেমন আমি জানতাম না ভারতীয় অজ্রী স্টাইলকে বিশ্বের দরবারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার পিছনে রয়েছে কার্ট্রুふার। এই ঘটনার খরু ঈনিশ শতকের গোড়ায় যখন লর্ড কার্জনের স্ত্রী মহ্গ্র্ৰী ভিক্টেরিয়ার বউমাকে তিনটে ভারতীয় ড্রেস উপহার দেন। রানি উিক্টuরিয়ার দেशাবসানের পরে, নতুন রাজার অভিষেকের আগে বউমা ডেকে পাঠালেন কার্তিয়ারকে। ঢাঁর কাছে জমা হয়ে থাকা ভারতীয় গহনাগুলি ভেঙেচুরে এই ড্রেরেরে উপযোগী কিছ্ম নতুন গহনা তৈরি করিয়ে দিতে। ভারতীয় অলক্কারের বিশ্ধবিজয়পর্বের সৃচ্না হলো। এর পরেই তথাকথিত দিষ্মি দরবার এবং তারপর সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর ভারতভ্রমণ। হাওদায়-চড়া সম্রাজ্ঞীর ছবি দেখে বিপ্বের সুন্দরী মহল বিমোহিত। ভারতবর্ষের সব কিছুই ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ালো—সবচেয়ে প্রিয় রঙের নামকরণ হলো ‘হিন্দু ব্রাউন’।

এই সময় হায়দ্রাবাদের নিজাম থেকে শুরু করে পাটনার মহারাজা পর্যণ্ত ঘ্ুটলেন কার্ডিয়ারে গহনা তৈরি করাতে। ব্যাপারটা আয়ত্তে আনতে জ্যাক কার্তিয়ার ভারতভ্রমণে এলেন ১৯১১ সালে। ভারতভ্রমণে এসে রং সম্বল্ধে, ডিজাইন সম্বন্ধে, কার্তিয়ারের নতুন দৃষ্টি উন্মোচিত হলো। কার্তিয়ার যেমন বিক্রি করতেন বহ্ অলক্কার ও দুর্মুল্য ঘড়ি তেমনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন প্রাচীন ভারতের নানা শিল্প নিদর্শন। মিনার কাজ, খোদাইয়ের কাজ দেখে কার্তিয়ার বিমোহিত। এর ফল ইউরোপের অলক্কারশিল্পে বিপ্নব। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা মকর, কম্কা,

বাজু ইত্যাদি শ＜্রের সঙ্গে সুপরিচিতা হয়ে উঠলেন। এক অসামান্যা সোসাইটি সুন্দরী মিলিয়া সার্ত স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর যে আট－নরি রুুবির नেকলেস কিনলেন তার নাম হলো＇মায়া’। আমাদের কুচবিহার ও দার্জিলিঙ， রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠলো দুনিয়ার ধনী মহলে। এমনকি ‘বাজু’，নথ’’ এবং
 না। यে হাসুলি আমাদের কলকাতার বাবুদের কাছে গ্রামাতার প্রতীক ছিল তাই হিরে বসিয়ে গলায় পরবার জন্যে পণ্চিমের সুন্দরীদ্র মধ্ধে ব্যাকুলতা। লখনউ বারাণসীর মিনা－কাজ এবার কার্তিয়ারের মাধ্যমে বিশ্ববিজয় শরু করনো।

হগগোকে আমি কী বলি，ধন্যবাদ জানাতে গেলাম－ভারতবর্ষের জন্যে যাঁরা কিছূ করেছেন তাঁারা আমাদের কৃচ্্েতার পাত্র। কিস্তু ছৃগা দ্য না বের্দনেে অবাক করে দিলেন।＂আপনি কী বলছ্নে，মিস্টার মুখার্জি？সমঙ্ত পৃথিবীর কৃতজ্ঞ থাকার কারণ রয়েছে ভারতবর্ষ্বে কাছে। অলকারের ব্যাপারে যা কিছু আদি শিক্ষে তা তো আপনারাই দিয়েছেন বিষ্বকে।＂

আমার তেমন জানা ছিলো না। প্যারিসে বসে আমাকে খনতে হলো，থ্রিষেের জন্ম চার হাজার বছর আগগ থেকে বিশ্পসুন্দরীব্ধী অনক্কারবিলাসে ভারতবর্ষ প্রধান ডূমিকা গ্রহণ করেছে। ভারতীয় বনিক্ঠু হ্মাসমুদ্রের ওপারে পাঠিয়েছে


 সাপ্নায়ার ছিলো এই অধ্ম ভারত্বর্ষ। ভারতীয় পু＂তির নাম শোনেনি এবং তা গলায় পরার স্বপ্ন দেখতো না এমন ধনীদুহিতা তখন পৃথিবীর কোথায় ছিল？ ওনলাম，পিটার ফানসিস বলে এক সায়েব বিরাট গবেষণা করেছেন，বিষয় ： ‘হোয়েন ইণ্তিয়া ওয়াজ বিডম্মোর দे দ্য ওয়ার্লড’। এসব কথ্থা মানবসভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু প্যারিসে এখন সত，কিষ্তু যখন দেশে ফিরে যাবো তখন দেশের কোন কর্মকার আমাকে বিশাস করবে？দুনিয়ার রাজা ছিল যারা তারা আজ ভিথিরি হতে বাসছে। দুটো ভাতের জন্যে এবং সরকারি স্বর্ণনিয়ষ্রণ আইনের জাঁাকলে পড়ে গরিব ডারতীয় সেকরা অনাহারে মরছে，আর সারা বিশ্ব এখনও হাহাকার করছে ভারতীয় অলক্করের জন্য।

আরও একটা জ্ঞান হলো প্যারিসে বসে। আমরা যাকে কম্কা বলি তা আসলে একটি আম। দूनिয়ার ফ্যাশন মহলে এর নাম ‘ম্যা⿰丬夕夕＇বা＇কাশ্মির মোটিফ’। ‘কন্ক＇র উৎপख্তি তুরস্কের ‘কল্গা’ শব্দ থেকে，যার অর্থ ‘পাত’। হুগো দ্য লা বোর্দনে বললেন，＂পড়ুন না—ফর্রাসি স্টাইলের ওপর কাশ্মিরের প্রভাব’ বলে বই।＂আমার চোখ জোড়া ট্যারা হবার অবস্থ－ভারতীয় অাখt সম্পকেক

বিরাট বই লিঘে ফেলেছেন এমা প্রেসমার বলে এক গবেষিকা। আমরা শে अ丬্মবিস্মৃত জাতি ত আর একবার প্রমাণিত হলে।।

কিষ্ুু আমি এই প্যারিসে বসে ভীষণ নজ্জা পাচ্ছি। কত নতুন ভারতীয় কথা শিখবো এখানে বসে? ‘‘োড়া’ শব্দটা আগে ওনেছি কলকাতায়, যেমন ফুলের ‘তোড়’’-কিষ্তু পৃথিবীর অলক্কারশাস্ত্রে এই শব্দটি বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছে। অনেক মুক্তা ও দামি পাথরের ‘তোড়া’ সুক্দরীদদর নতুন মায়ামোহে আলোকিত করে তোলে। কার্তিয়ারের ডিজাইন বিভাগের প্রানস্পন্দন ছিলেন জিন ঢুস"-এই অলকার-বিশেষজ্টে! সবচেশ্েে প্রিয় ছিল এই ‘তোড়া’। কৃচ্ষের ননি পুঁতি বা বাটর-বিডের কথা जা:ি জন্মেও ওনিনি-প্যারিসে জ্ঞানচদ্মু উন্ধীলিত হলো। একটি সিলোন রুবির সঙ্গে চারটি ননিপুঁতি দিয়ে তৈরি আংটি পশ্চিমের সুন্দরীদ্রর হুদয় হরণ করেছে।

পকেটে কুড়ি ডলার সম্বল করে বাজে শিবপুরের বাঙালি আমি কত আর বিলাস-বৈভবের খবর সংগ্রহ করবো। নিদেনপক্ষে কোটি টাকা খরচের মেজাজ না থাকলে কার্তিয়ারের খবরাখবর সং্্রহ করে কীল্লাভ ? ইত্যিয়ান রেস্তোরাঁয়
 থবর—বেমন যে মিনা-কাজের জন্য ভার্থুক্ষের এতো সুনাম তার রং $>88$ রক্মের হয়। আমরা ১88 ধারা বলতেু্লোকাতায় যা বুঝি তা হলো পুলিশের

 করতেন-স্বাস্श্যের কারণে לুথ পিক সোনার হনেও দু বার ব্যবহার সুসঙ্কত নয়। বলাবাছ্ন্য ক্রেত একজন ভারতীয় মহারাজা।

কত আর বড়লোকির কথা ওনবো ? হিরে জহরত তো একটা আলাদা জগৎ। মণিমাণিক্য সেও বিরাট এক গবেষণার বিষয়। তা হনে মুক্তো সম্বক্ধে একটা ণেঁজখবর নেওয়া যাক। হগো একদু আগেই বলেছ্নে, "মুক্তো সম্বন্ধে जারতীয়দের জ্জন তুঙ্গে উঠেছিল। ওখ বিলাসিতার ন্য়, চিকিৎসাতেও (মুক্তাভন্ম) মুক্তার গুরুত্বপপপ্র ভূমিকা ছিল।" মুক্তোর মতন দাত কথাট ভারতবর্ষ্যের গ্রামেগঞ্জেও প্রচলিত ছিল। অপাত্রে ভাল মেয়ে পড়লে বলতো বাঁদরের গলায় মুজ্েের হার।

হিরে সম্বক্ধে পাগল হওয়ার आগে দীর্ঘদিন পৃথিবীত মুক্তাযুগ ছিল। ফরাসি সম্রাভ্টী মারি অন্তোয়নে, রুশ সম্রাভ্টী ক্যাথারিন দ্য গ্রেটের গলায় বেসব মুক্নমালা শোভা পেন্ত তার মালিক. হবার জন্যে পরবর্তী দুই শতাব্দীর fिসশ্পসুन্দরীদের স্বামীরা এই সেদিনও ব্যাকুন হয়ে উঠতেন। আমেরিকান কোটিপতিদের গৃহিণী-মিস্সে ভ্যাজারবিল্ট, মিসেস ছইটনে, মিসেস হাটন

এঁঁদের সবার মুক্েের মালা ছিল যা একদিন ফরা⿰亻 বিপ্লবের সময়কার সম্রাঙ্টীর কণ্ঠে শোভা পের্যেছিল।．

জাতে ওঠবার জন্যে আয়রিকার নতুন বড়লোকরা তঘন ছৃটফট করছেন।犭নুন একট্ট গল্প। ডজ গাড়ির নাম ওনেছ্নে？এই কোম্পানির মালিক মিস্টর হোরেস ডজ দুপাইস কামিয়েছ্নে，কিল্নু আভিজাত্যের অ আ ক খ আয়ত্ত করার সুযোগ পাননি। তাঁর মেয়ের বিয়ে বড় ঘরে। হঠাৎ খেয়ান হলো বিয়ের সময় নিজের গৃহিণীর গলাটা ন্যাড়া－্যাড়া থাকনে সমাজে কথা উঠতে পারে，বিশেষ করে বেয়ানের গলায় সারাা্ষণ দামি হার থাকে। ভাবী জামাকে ডজ সায়েব জিজ্ভেস করলেন，＂তোমার মায়ের হার কোথায় কেনা হয়েছিন？＂
 করো＂’

কার্তিয়ার তাঁদের দোকান্ন একের পর এক ট্রে থেকে মুক্তোর মানা দেখাতে লাগলেন। প্রতিবারই মিস্টার ডজ বলেন，＂না，না，মিস্টার কার－টায়ার এটা চলবে না। আমি আরও বড় মুক্েে দেখতে চাই আমার স্তীরীজন্য। এমন মালা যা আমার বেয়ানের হারের সন্গে ম্যাচ করবে।＂অবশেবে ক্কীক্লিয়ার বললেন，＂মিস্টার ডজ，

 মালাটা，＂মিস্টার ডজ বললেন，এবার্ অ－মালাটl বেরুলো তা সত্যিই দেখবার জিনিস，মুক্তের সাইজ রবিন র্রির্মে মত্ন। এবার খুশি হলেন ডজ সাল্যেব，বললেন，＂ছাঁা মিস্টার কার－টায়ার，এইরক্ম জিনিসই তো থুজছিলাম，＂ কার্তিয়ার এবার শোনালেন，＂सঁশিয়ে ডজ，এই মালার দাম হলো，আড়াই কোটি টাক্য।＂＂এইটই নেবে＂，এই বলে মিস্টর ডজ ব্যাগ থেকে বই বের করে থসখস করে আড়াই কোটি টাকার ঢেক সই করে দিলেন।

যা ওনলাম，চতুর্দশ লুইয়ের আমল পর্যন্ত হিরের সম্মান অনেক বেশি ছিল মুর্টো থেকে। কিষ্ত ১৯০০ সাল নাগাদ মুক্েের সম্মান তুক্গে উঠলো，কারণ একশ গ্রেনের বড় মুক্তে এইসময় ১০০ ক্যারাট হিরের থেকেও দুম্লাপ্য। টনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ১০০ ক্যারাটের হিরের সংখ্যা আiূুলে গোনা যেতো， কিষ্ঠু ১৮৭০ সাল নাগাদ আফ্রিকায় হিরের খনি থেকে বড়－বড় সাইজের হিরে পাওয়া যেতে লাগলো，ফলে হিরের ইজ্জত কমলো，আর বড় মুক্জোর ইজ্জত বাড়লো। বড় মুক্টোর দাম তখন হিরের চারতুণ। স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্যারিসের বিষ্প একজিবিশনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেই সময় ওখনে ১২৮ গ্রেনের এক পিস মুক্তোর দাম উঠলো সাড়ে সাত লাখ টাকা। তাহলে একটা মুজ্खোর মালার দাম কী হতে পারে অন্দাজ করুন।

একই মানা নিয়ে সম্রাট ও व্রেষ্ঠীর টানাটানির ইতিহাস यদি ওনতে চান তাহলে কার্তিয়ারে থ্ৰ゙জখবর কর্ন । কালো মুহ্তের প্রতি রাজ-রানিদের টান ভীষণ। একবার ইংলনেেশ্মর সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডকে কার্তিয়ার একটা কালো মুক্তোর মালা দেখলেন। উনি নিতে চাইলেন না, এবং তারপরেই ওনলেন মিসেস লিডস্ নামে এক আমেরিকান মহিলার গলায় সেটি শোভা পাচ্ছে। সষ্রাটের তখন খুবই মন খারাপ। হঠাৎ ওনলেন, প্যারিসের ঝে হোটেলে তিनि আছেন সেখানে মিসেস লিডসৃও রয়েছেন। সম্রাট লাজলজ্জা ডুলে মুক্কোর মানা পরা এই মহিনাকে একবার দেথতে চইইলেন। তার থেকে ৩রু হয়েছিন দীর্घদিনের বক্পু女্দ। সম্রাট এই সুन্দরীকে একটি রূপোর কুকুর(কার্তিয়ারের তৈরি) স্মরকচিহৃ উপহার দিয়েছিলেন-তার বকলেসে লেখ-‘আই বিলং টু স্য কিং’।

কালো মুক্তের জন্মস্থান হুমোতু, গামবিয়ার, ফিজি, পানামা, মেঞ্সিকে।। আর সেরা সাদা মুঞ্তোর জন্মস্থান ছিল পারস্য উপসাগর, ত্রীলক্কা ও অস্ট্রেলিয়া। সেই বাইবেলের যুগ থেকে পারস্য উপসাগরের মুক্তোক্রসুনাম। মুক্েোর ব্যবসায়ে বোম্বাইয়ের ছিল বিশ্পবিশ্রুত ভূমিকা। বোম্বাই ख্রেব্য মুর্তে ব্যবসার কেল্দ্রমনি


 পৃথিবীর সব বড়-বড় জুয়েলাজ্রেী বোম্বাইতে বিশেষ প্রতিনিধি থাকতেন। কার্তিয়ারের স্शয়ী প্রতিনিধি শেঠনা নিয়মিত রিপোঁ পাঠাতেন লఆু ও প্যারিসে। জ্যাক কার্তিয়ারও মুক্তোর সক্ধানে ঘুটে আসতেন বোম্বাইয়ে।

পৃথিবীর দুই বিখ্যাত মুক্তোর নাম লা পেলেখ্রিনা (১১১.৫ গ্রেন) ও লা পেরেখ্রিনা (১৩৩.২০ গ্রেন)। প্রথমটিকে শেষ দেখা গিয্রেছিল মস্কোতে খ্রিক অ্যানটিক বাবসায়ী জোসিমা ব্রাদার্সের সং্রহে তারপর থেকে এই মুজ্তে বেপাত্ত। এই মুক্তোটির সষ্ধান করতে পারলে আজও কোটিপতি হওয়ার সজ্তাবনা। ‘লা পেরের্রিনা’ বহ্থদিন স্পেনে ছিল, তারপর নেপোলিয়নের ভাই জোসেফ বোনাপাঁ্ট মুর্জোটি নিয়ে চলে আসেন। সর্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এই মুক্তোটি বিক্রি করেন এক ইংরেজকে। মুক্গোটি ১৯৬৯ সালে হলিউডের নজরে পড়ে এবং নিলামম কিনে নেন চিত্রতারকা এলিজাবেথ টেলর, যিনি অন্য কারণে সম্প্রতি আবার সংবাদপG্রের শিরোনাম হয়েছ্নে।

रिরে ও মুক্ঞোর ওজনের ব্যাপারে আমার জ্ঞানচন্জু উন্মীলিত হলো কার্তিয়ারের দয়ায়। ক্যারব গাছর ফৃলের বিচি দিয়ে ওজন হনো বনে হিরের মাপ ক্যারট। লাল কালো বে ফেলে মুক্কোর ওজন সারা দুনিয়া মেনে নিতো তার


নাম ‘রতি’। মোটামুটি ব্যাপারটা হলো ১ রতি $=\frac{q}{6}$ क्याরাট ৩ $\frac{\frac{2}{2}}{2}$ গ্রেন। আসল মুক্তে এখনও রতিতে ওজন হয়, আর কালচার্ড পার্লের ওজন হয় ক্যারাটে।

মুক্েের অবমমল্যায়ন গুুু বিশের দশকে যখন জাপানি কালচার্ড মুক্তে প্রথম বাজারে হাজির হলো। এরপরের দশকেই ওয়াল স্ট্রিট শেয়ার বাজারের বিপদ। মুক্টোর দাম হড়মুড় করে কমে এক দশমাংশে দাঁড়ালো। কৃত্রিম পদ্ধতিতে মুক্তে জন্মানোর চেট্টা চলেছে ছশশ বছর ধরে, ত্রয়োদশ শতকে চিনারা কিছুটা সফল্ত হয়েছিল। তারপর চেষ্টা চলে সুইডেেে অষ্টাদশ শতকে। কিষ্ঠ দুই জাপানি তাতমুই মিসে ও নিশিকাওয়া ১৯০৪-এ প্রায় একই সময়ে কিশ্তু আলাদা-অালাদা ভাবে কালচার্ড মুক্তো তৈরির পথ উজ্ডাবন করলেন। এর পরেইই (১৯১৬ সালে) এলেন কোকিচি মিকিমতে, যাঁর নাম এখন বিশ্পের সব মেয়ের জনা হয়ে গিয়েছে। চাঁর দয়াতেই আসল মুক্তোর বারোটা বাজলেও দুনিয়ার গেরশ্ত মেয়েরা মটরদানার মতন ঝকঝকে মুজ্জে গলায় পরে সুখ ও শাস্তি भाচ্ছ।

আসল মুক্জোর ইম্জেত আবার ফিরে আসডুু প্রের এমন কথা যে শোনা


 হতে, তা জেনে রাখা ভাল।
 ধারণ না করে বাজ্সবন্দী করে রাখলে তার জেম্মা কমার সস্ভাবনা থাকে। এদেশের অনেক রাজা মহারাজা তাই কয়েকটি কুচকুচে কালো নফর নিয়োগ করত্নে, তাদের কাজ হলো মহারাজার যখন মুল্জোমানা পরার সাধ হবে তখন ওই মালা খালি গার্রে পরে থাকা যাতে জেম্মা না কমে।

আর একটি পথ আছে, যা নিয়মিত অনুসরণ করতেন বিখ্যাত ষনীর আদরের দুলালি বারবারা হাটন। এঁর বিয়ের সময়ে (১৯৩৩ সালে) পিতৃদ্বে পৃথিবীর সবচেয়ে মুন্যবান মুক্টোর হারটি কিনে দেন কার্তিয়ার থেকে-এ হার সম্রাঙ্ঞী মারি আল্তোয়নও একসময় পরেছিলেন। বিয়ের কিছুদিন পরে এক বাঙ্কবী থোজ করতে এলেন, "বারবারা ঢোমার সেই বিথ্যাত মুর্টোমালা কোথায়?" মিষ্টি হেসে বারবারা বললো, "ওটা রয়েছে এখানকার একটা রাজহাসেরের পেটে।" "সে কী!" মানে বুব্তে পারছেন না বাঙ্ধবী। কিত্তু মুক্তারসিকদের কাছে এটা কিছ্র খবর নয়। তারারা জানেন, রাজহাiস যদি মুক্ঞে গিলে খায় তা হলে সে মুক্তোর জেপা ঢুলनাহীন হয়!

ধনবতীদের জীবনের এই রকম আষাত় গন্প ওনতে-ঔনতে প্যারিসের রেস্ডোরায় অনেক সময় কেটে গিয়েছে। এখন রেস্তোরাঁ থেকে বেরুবার সময়। কার্তিয়ারের মার্কেটিং ডিরেকটরকে লেষ প্রশ্ম করেছুনাম। "হাতে গোনা যায় এমন কিছু বড়লোক নিয়ে আপনাদের কাজকারবার। আপনাদের চিস্তা হয় না পৃথিবী থেকে ধনীরা যদি চিরদিনের জন্যে অদৃশ্য হন তা হলে আপনাদের কী দশা হবে?"

ছগো দ্য লা বোর্দনেে মোটেই চিষ্তিত হলেন বলে মনে হলো না। তিনি মিষ্টি হেসে উত্তর দিলেন, "আগগ ছিলেন ইউরোপের রাজরানিরা, তারপর এলেন কলোনি থেকে বড়লোক হওয়া ইংরাজরা, তারপর আপনাদের দেশের রাজামহারাজ, তারপর তেল, মোটরগাড়ি ব্যাক্কি-এ বড়লোক হওয়া মার্কিনি ধনকুবেররা, তারপর মধ্যপ্রচ্যের আরব লেখরা, ইদানীং জাপানিরা। যাঁরা বড়লোক হবেন তাঁরাই ভিড় করবেন কার্তিয়ারে, না-হলে যে ধনী ৃওয়ার মানেই হয় না। আপনাকে মনে রাখতে হবে চঞ্চলা লশ্মী এক দেশ ছেড়ে আর এক দেশে হাজির হবেন, কিজ্ু পৃথিবী কখনও বড়লোক্প্ু্যু হবে ন।। বিলাসিতা ছিল, আছে এবং থাকবে।"

এবারে শেঙ্জপিয়র অ্যাড কে小। মানবতীর্থ পরিক্রমা অসম্পূর্ণ থের্র্য়তে।

ধনপতিদের বিলাসিতার (f)斿খর নিতে-নিতে প্রাণ যখন একটি নির্মন বায়ুর জন্য অষীর হয়ে উঠছিন তখন আমার সদানন্দ গৃহস্বামী সম্বিৎ বললো, "চলুন বেড়াতে যাই।" বড়-বড় বাড়িতে আমার কৌছুহল কহে গিয়েছে, কয়েক দিন পর-পর বিয়ের ভোজ খেয়ে যেমন পোলাও মাংসে অরুচি ধরে। সম্বিৎ বুঝলো, আমি একমুঠো শাদা ভাত চাইছি।

অবশশষে শ্যেন নদীর ধারে নিজের মার্সেডিজকে সुক্ধ রেথে সম্বিৎ আমাকে নিয়ে হাঁটতে ুরু করলে।। আমার মতন যে একবার রাজপথথ ফেরিওয়ালাগিরি করেছে পথ তকে টানবে আজীবন। আমি পথের এবং পথিকদ্রর প্রেমে পড়ে গেলাম।

প্যারিস ওখু কোটিপতিদের শহর নয়, যাদের পকেটে প্চচশ টাকা আছে তারাও এখানকার আনন্দ আহরণ করতে পারে। আগেই বলেছি পৃথিবীর সব শহরে যস্যিন দেশে যদাচার, এক মাশ্র এই প্যারিস ছাড়া- মানুষের মহাতীর্থ হবার জন্যে এখানে নিজের তাগিদ অনুযায়ী आচরণ করার অবাধ স্বাধীনতা। সেই স্বধীনতা উপভোগ করছছ পথের পারের শিন্ধী এবং অনস ফেরিওয়ালা। অনেক পসরা সাজিয়ে বসেছে, কিন্তু বাপিজ্যে মন নেই। অন্য শহর এদের বরদাাত

করে না। প্যারিস মনে-মনে হাসে এবং এদের প্রশ্রয় দেয়। আজ যে কোটিপতি, আগামীকাল সে পথের ভিথিরি হয়ে এই প্যারিসেই ফেরিওয়ানা হতে পারে। আজ যে এক কাপ কফি কেনবার মুরোদ রাখ্থ না, কাল তার ঘবির রাজা, গানের রাজা, আবিষ্কারের রাজা, অথবা ফ্যাশনের রাজা হওয়ার সঙ্ভাবনা রয়েছে, একথ্য প্যারিস ভুলতে রাজি নয়। সাধে কি আর দুনিয়ার কোটি-কোটি মানুষের তীর্থঞ্সেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এই নগরী।

নোতরদাম অঞ্চলের কাছাকাছি নিজের থেয়ালেই ঢেঁটে চলেছি। মনটা অনেকদিন শিকমে đাঁধা ছিল, প্যারিসে এসে যেন প্যারোনে ছাড়া পাওয়া গিয়েছে সাময়িকভাবে। সম্ধিৎ আমাকে আলগা দিয়ে দিয়েছে-কিদ্টু ওরই মধ্যে নজরఆ রেখেছে, লোকে যেমন অনেক সময় পোষা কুকুর নিয়ে পথে বেরোয়, শিকল খোলা কিষ্ুু কড়া নজরও রয়েছে। আমি হাঁছি তো হাঁছিই-মনের মধ্যে ছবি आঁকার, কবিতা লেখার তাগিদ আহে, অথচ ভাঁড়ে রং নেই, মনে ছন্দ নেই। শব্দ দিয়ে ছবি অাঁকবো তার উপায়ও নেই, এদের ভাষা বুঝি না। আমার जাयাও এরা নেবে না। একটা লোক নিজের খেয়াজ্গে যচ্চ্র বাজিয়ে চলেছে, সF \ত্রে সুর অচেনা হলেও মন টানছছ। তারই পাঝ্ঠ) এ্টার একজন ছোকরা ছবির পসরা সাজ্রিয়ে বসেছে। যেখানে ছবি নেই ব্কের কদর নেই, সেখানে মনুষ্যা্র
 মতন, বিদেশে অচল, আর ছবি ও স্থীگ্ৰলো মার্কিন ডলার বা জাপানি ইয়েনের
 পারে তারা শব্দব্যবসায়ী সাহিত্তিকদের থেকে হাজার-হাজার মাইল এগিয়ে।

সম্বিৎ এবার পাশাপাশ্⿵ি হাঁছে। ভিড়ের মধ্যে অমি হারিয়ে যাই তা তার अভিলাষ নয়। শিবপুরের লোকন্নাথ চাটার্জি লেনে সশরীরে আমাকক পৌছে না দেওয়া পর্যন্ত তার দায়িত্ব শেষ হচ্ছে না।
"কী এতো ভাবছ্নে দাদা ? প্যারিসে তো লোকে ভাবনামুক্ত হতে আসে।" সম্বিতের প্রশ্ন।
"ভাই সম্বিৎ, প্যারিস কেন দুনিয়ার পটেশ্বরী হয়ে বসে আছে তা খুঁজে বের করবার চেষ্টা চালাচ্চি। বিলাসকে বিশিষ্টো দিলেও প্যারিস জানে, শ্ু পয়সা থাকলেই অভ্জিতত হওয়া যায় ন। । বপ্ধিতের প্রতিও তাই টন রেথোে প্যারিস,
 কোনও শহর এই আপাতবিরোধী কাজটা এমন সুন্দরভাবে করতে পারেনি। তাই প্যারিকে মাথায় করে রেথেছে দুনিয়ার সব মানুষ যেখানেই তার জন্ম হোক। দিপ্পি কা লাদ্ডুর ঠিক উল্টে এই প্যারিস কা পেস্ট্রি-শে থেয়েছে সে মজেছে, যে থায়নি সেও মজেছে। পস্তাবার কোনও কথাই ওঠে না প্যারিস প্রসহ্গে। জয়

হোক প্যারিসের, বেঁচে থাক প্যারিস লাখ-লাখ বছর ধরে।"
সম্বিৎ এখনও কাঁচড়াপাড়া শহিদনগর কলোনির মানসিকতা বর্জন করতে পারেনি। সে বললো, "আমাদ্দরও দুটো শহর আছে শংকরদা। রোগা হোক, ময়না হোক, ছেঁড়া কাপড়-পরা হোক-কলকাতা আর ঢাককেও আমরা আবার সাজাবে নিজের মনের মতন করে। প্যারিসের তো কোনও মচ্রত্তু নেই, এখানকার শিক্ষিাুলো আমরা ওখানেও কাজে লাগাবে।"’

যে লাগাত পারে সে লাগাক, কলকাতা শহরে আমি ছাড়াও নিরানব্বই লহ্র নিরানব্বই হাজার নশ নিরানব্বই জন মানুষ আছ্নে। কলমের সেই মুরোদ নেই যা ছিল একশ কিংবা দেড়শ বছর আগে।এযুগে কলমচি রেস্ডোরাঁয় ওয়েটেরের কাজ করে, মানুষ যা অর্ডার করে তা এনে দেয় রান্নাঘর থেকে, মানুষটার সত্তিই কী প্রত্যোজন তার গ্ৰাজ করার দায় থেকে এযুগের কনমচি অব্যাহতি নিয়েছে।

ঠিক সেই সময় একটা অష్కूত আকারের সাইনবোর্ড নজরে পড়লো। ৷োদ ডোলতেয়ারের সাশ্রাজ্যে আর এক ভিনদেশি সম্রাচির পতাকা উড়ছে—শেশ্সপিয়র অ্যা৩ কেং। রাজা ইংরেজ্রের জাতশত্রুর বংশে আমার জন্ম। आমার গর্ভধারিনীর পিতৃদেব দুর্বিনীত্ख ইংরেজকে থাপড় মেরে
 আমার গর্ব—ভোলতেয়ার সে তো পেট্টে মুথে ঋাল খাওয়া। জয় হোক সম্রাট
 দরবারের কथা जে আগে ওनिক্তি

অতএব সর্বর্য় ছেড়ে দ্রুত বেগে ওই শেক্জপিয়র কোম্পানির দিকে খাবমান इওয়া ছড়া গতি ননই। আমরা সুর্থের ('রবি') উপাসক ও লেঙ্সপিয়রের উপাসক। ইংরিরিi যঁাদের ডালভাত নয় ऊাঁদর প্রাণেও দাগা দেম্য এই শেপ্জপিয়রের কলম।

जাবা যায় না! খোদ প্যারিস শহরের বুকে ইংরিজি সাইনবোর্ড‘বুকসেলার্স’, সেই সঙ্গে ইংরিজি বইইয্যের ডিসপ্নে এবং বিরাট একটি ব্যাককেোর্ডে খড়িতে লেখা নানা ইংরিজি বিঙ্ঞপ্ত-যেমন ‘অনিতা, আমি পায়ে হেঁটে ইউরোপ ঘুরতে চলনাম, এইখনে দেখা হবে নভেম্বরের পচিণে, দুপুর আড়ইইটেতে।' 'কেউ কি আমাকে বিনা পারিশ্রমিকে ফর্রাসি শেখাবে? বদলে ইংরিজি লেখাতে পারি। ’ ‘জেমস জয়েসের ইউলিসিস কিন্নতে চাই, টাকা নেই। বদলে কার্নাইনের ফরাসি বিপ্পবের ইতিহাস দিতে পারি।’’ রুমা, সেদিনকার কফিি ও সান্নিধ্য দুই ভীষণ ভান লেগেছিল। সিডনিতে এনে দেখা হবে। ডেভিস।

শেশ্সপিয়র কোম্পানির অবস্থান প্যারিসের হৃদয়ে-সেথান থেকে ‘জিরো’ আাইলের সৃচ্ন। । কলকাতার ক্েেত্রে এ দিকচিহিটি হলো এসপ্ণ্যানেডের রাজভবন।

দোকানের সামনে ছোট্ট একটি চড্রর, যেখানে একটি পুরনো ফোয়ারা দাঁড়িয়ে রয়েছে—একদা মিনারেল ওয়াটার পাওয়া যেতো প্যারিসের সর্বর্র।

যেখানেই যাই বইয়ের দোকানে দু না মারনে আমার মন ভরে না। ছোটছোট মফস্বল অঞ্ৰল থেকে আরও করে বড়-বড় মেগাপলিস পর্যণ্ড বহ্ জায়গায় বইয্যের দোকান দেখ্খেি প্রায় বছর কুড়ি হাওড়া খুরুট রোডে অরোরা বুক ডিপো বলে ছোট্ট দোকানে নিত্য সময় ব্য় করেছি—কিষ্ু শেপ্পপিয়র কোম্পানির মতন বইয়ের দোকান আার কোথাও আছে বলে ওনিনি। যদিও, বলতে বাধা নেই, এইরকম একটা দোকান প্রত্যেক জনপদের মানুবের পাওনা।

ভাবছ্ন, বাড়াবাড়ি করছি? মোটেই না। বইয়ের দোকান ও মাংসের দোকান তে। এক জিনিস নয়। একটা অদৃশ্য ভালবাসার সুতোয় বাঁধা হয়ে আদর্শ বইয়ের দোকানের তুু হয়, যার একমাত্র কাছাকাছি তুলনা হলো ভাঁটিখানা। মানুষ এখানে আসে অন্য টনে। ভাঁটিখানায় মদ খেয়ে অনেকে দাম মেটাতে পারে না, বই চূরি করতে গিয়ে কেউ-কেউ বুকশপে ধরা পড়ে, কিষ্তু মাংসর দোকাে মাংস হুরি হয়েছে ऊুনিনি কখনও।

বইয়ের দোকানে তিনজন নায়ক-লেখক্পীকানদার ও পাঠक। কিত্ব


 হয়ে পড়ার মাত্রা কমিয়ে দেনুুীঠক B লেখকের মধ্যে হাইফেন হলেন বইওয়ানা-পৃথিবীর সেরা বইয়ের দোকানদাররা সবাই বইমাতাল, ময়রা সন্দেশ খায় না এমন কথা বইওয়ালার ক্ষেত্রে খাটে না।

শেঙ্গপিয়র কোম্পানির কাঁচের শোকেসে থাকে-থাকে অসাধারণ সব বই এমনভাবে সাজানো রয়েছে যা কার্তিয়ারের শোকেসকেও লজ্জা দেবে। এইসব বই পুরনো মনে হলো, কিষ্ঠু সোনার গহনা ছড়া বইই একমাত্র জিনিস যা যত পুরনো হয়ে তত দাম বাড়ে। বের করুন না একখানা আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণ, কিংবা গীতাঞ্জলির প্রথম মুদ্রণ—দেখুন না ক্দর হয় কি না। পৃথিবীর কিছু-কিছু বইয়ের দোকানদারও বিখ্যাত হয়েছ্লে-যেমন ধরুন ওয়ান্টার হইট্য্যান এমারসন, ইইট্যান ও থোরো—এই তিনজনের থেকে বেশি সম্মান ভারতীয়দের কাছ থেকে পাননি কোনও आমেরিকান। এ্রের সন্গে আমাদের মনে মেনে। কোথায় যেন একটা অ丬্খীয়তা থেকে যায়।

ওয়ান্টার ছইইট্যানকে কোন সময় হৃদয়ে বিশেষ স্থান দিয়েছি, কিস্ট তাঁরই প্র<ৌত্রকে বে এই প্যারিসে আবিষ্ষার করবো এবং তঁর সান্নিধ্যে আসতে পারবো তা ভাবতেও পারিনি। শেশ্রপিয়্র কোম্পানির প্রাণপুরুষ হলেন জর্জ ছইটম্যান,

যাঁর জন্ম ১৯১৩ সানে। সাতাত্তর বছরের এই মানুষটিকে বৃদ্ধ বলবে এমন সাহস কার আছে? মনেপ্রাণে ছোকরা হয়ে আছেন চিরযৌবনের মালিক এই আমেরিকান, যাঁর ধারণা—যে নিয়মিত বইয়ের সঞ্জীবনী সুধা পান করে তার পক্ষে জরায় আক্রান্ত হওয়া সম্তব নয়।

বই, পাঠক ও দোকানদারের ত্রিমুখী ধারার সঙ্গম না হলে এমন অবিপ্ধাস্য দোকান গড়ে ওঠঠ না। এখানে নিতান্ত অপরিচিত পাঠকের জন্যেও সারাক্ষণ রাজকীয় ব্যবস্থ। বই কিনতেই হবে এমন কোনও মাথার দিবিয নেই। বইকে ভালবাসলেই হলো। আমরা যখন শেক্সপিয়র কোম্পানিতে প্রবেশ করলাম তখন কয়েকটি नিতাস্ত নবীন ও নবীনা দোকানের পরিচালনায় রয়েছ্নে। এঁরা সোজাসুজি জানালেন, মালিক একটু পরেই ফিরবেন, আপাতত তিনি দোকানের ভার পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে গিয়েছ্নে। এই এখানকার নিয়ম, প্রতিটি অভ্যাগতকেই এখানে বিপ্যাস করা হয়। এখানে এক জায়গায় লেযা আছে, ‘অপরিচিত আগষ্টকককে আপ্যায়ন করো, দেবদূত হয়তো এই বেশেই তোমাকে পরীক্ষ করতে আসবেন।'

শেক্গপিয়র অ্যাগ কোম্পানিতে বই কিনন্গের্র মর্যাদাই আলাদা, কারণ বইয়ের ওপরে শেক্সপিয়র আাগ্ড কো্প্পের্র্র রবার স্ট্যাম্প মেরে দিলেই
 পুরনোও আছে। নিতান্ত কম সং, র্সীয়, কয়েক তলা মিলে অ্তত হাজার পপ্চাশেক টাইটেল। প্যারিসে য়্রুদ্দশ-বিদেশের লোক আসেন ইংরিজি বইয়ের সন্ধানে তারা এখানে দু মারেন। বই কিননবে বা না-কিননবে তা পাঠকের মর্জির ওপর নির্ভর করছে, কিন্ত্ বই যতক্ষণ খুশি পড়তে পারো সেই ভোরবেলা থেকে রাত দুপুর পর্যণ্ত, কারণ শেক্সপিয়র অ্যাগ কোম্পানির দরজা রাত বারোটার आগে বন্ধ হয় না। দরজা যথন বন্ধ হচ্ছে তখন যদি কোথাও যাবার ব্যবস্থা না থাকে তা হলেও ওয়াল্টার ছইইটম্যানের নাতি কাউকে তাড়াবার পাত্র নন, ওইখানেই শুয়ে পড়ো এবং শুয়ে-শয়ে বই পড়ো যত রাত ইচ্ছে। এর মধ্যে ইচ্ছে হনেে একবার উপরের ঘরে গিয়ে কিছু গরম করে নিতে পারো, আর খাবার কেন্নবার মুরোদ না থাকলেও জর্জ ফইট্য্যান অনাহারে রাখছ্নে না। উনি নিজ্জে যা রান্না করেছ্ন তাতে ভাগ বসানো যেতে পারে সহজে। খেতে-খেতেও বইয়ের গল্প। আবার রবিবার বিকেলে দোকানের সামনে বসবে কফিচক্র। একখানা হাম্কা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ো, কবিতা শোনাও বা শোনো। আলাপ করো, আলোচনা করো, প্রশংসা করো, নিন্দা করো—অর্ধাৎ হাত গুটিয়ে থেকো না, বই নিয়ে একটা কিছু করো।

আর রবিবারের এই পাঠচক্রকে নেহাত বাজ্জে বলে দূরে সরিয়ে দিয়ো না,

মনে রেথো দুনিয়ার এমন কোনও বাঘা লেথক নেই যিনি প্যারিস পেরিয়ে যাবার সময় একবার এই শেঙ্গপিয়র আ্যাঙ কোম্পানি না ঘুরে গিয়েছেন।

আমি অনেকক্ষণ ধরে বই ঘাঁটছি। এ এক অড্ডুত বইয়ের দোকান, যেখানে বইয়ের দাম ক্রেতার সামর্থ্রে ওপরেও নির্ভরশীল। একটা বই তোমার পছন্দ হয়েছে, দাম একটা লেখা হয়েছে, কিস্তু তুমিই তো পাঠক, ভগবান। বেশ তুমিই ঠিক করো যা দাম লেখা আছে তার কম দেবে না বেশি দেবে। এই পৃথিবীর একমাত্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, যেখানে বড়-বড় করে লেখা রয়েছে-পে হোয়াট ইউ ক্যান, টেক হোয়াট ইউ নিড। অর্থাৎ যা প্রয়োজন তা নাও, যা সামর্ধ্য তা দাও। একেবারে আদর্শ মানবসমাজের শেষ কথা, ন্তিতা্ণই यদি কিছু না চাও, जा হলে অঙ্তত দাঁড়াও পাঠকবর, তিষ্ঠ ফণকাল এই পাঠ্যস্থলে এবং পড়ার आনন্দসাগরে ডুব দাও। বসে পড়ো, দাঁড়িয়ে পড়ে, হাঁটতে হাটতে পড়ো, আধশোয়া অবব্থায় পড়ো, চিৎ হয়ে পড়ে, উপুড় হয়ে পড়ে, পড়তে-পড়তে ঘুম্মাও, ঘুম্মোত-ঘুমোতে পড়ো, মা সরস্বতী এই সর্ব্রাসী আনন্দের জনোই তো বইয়ের সৃষ্টি করেছিলেন।
 কাউন্টারের ছেলেটিকে বলেছে আমি ভিনদ্র্বী సলৈথক, এসেছি প্যারিসের তীথ্


 এখানে সবাই জানে, লেখক না থাকলে বই লেখা হতো না এবং বই লেখা না হলে পাঠকদের কষ্টের শেষ থাকতো না।

এবার आরও অবাক হবার পালা। আমার হাত্ একটা ফ্য্যাটের চাবি ধরিয়ে দিনেন শেঙ্সপিয়র অ্যাঙ কোম্পানির মালিক। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আমি বিনা মুল্যে এই ख্যাটে যতদিন খুশি থেকে যেতে পারি। এই বিশ্মভুবনকে লেখকরা দেথবেন কী করে যদি তাঁদের মাথার ওপর একটা ঘাদ না থাকে? घুরে-ঘুরে দেথো, দেথে-দেথে ঘোরো, তারপর বসেপড়ো, বিদ্যেবুদ্ধি খেলাও, খাজা আহাশ্ষক না হয়ে নিজের চোখের আলোকে লেটো নতুন মনুষের কথা, নতুন দেশের কथা। তোমার চোখেই ঘরোয়া মানুষ দুনিয়াকে আবিষ্কার করবে।

দूনিয়ার বए জায়গায় ঘুরেছি কিষ্ু এমন অবস্থায় কখনও পড়িনি। आমি ভাবলাম, বুড়ো কোনও স্পেশাল তালে আছেন। কিষ্ুু বুড়ো টানাটানি করতে লাগলেন। বলনেন, "গরিবের এই বাড়িতে বই আছে আর কিছ্ন খাটবিছানা আছে। জনা দশেক অতিথিকে প্রয়োজনে আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা রয়েছছ। খ্যাত অখ্যাত প্রতিষ্ঠিত-পরাতৃত সব রকম্মে লেঘকের পদধ্বনি পড়েছে এই

শেক্সপিয়র অ্যাঔ কোম্পানিতে।"
জর্জ বললেন, "লেথক মশাই পথে না বেরুলে বোঝাই যায় না, এই অমনবিক দুনিয়ার এখনও কত দয়ালু মানুষ আছে। কোস্টরিকা থেকে আরণু করে কাঠামাভ্র পর্যস্ত কতত জায়গায় আমি অयাচিত স্নেহ ও আশ্রয় পের্যেছ্- यদি কোনও দিন বেরিয়ে পড়ো তাহলে দूঁ মেরো তাহিতি দ্বীপের কুইনস বার-এ, মোগাদিসুর লিডোতে, কালিস্পঞের হিমালয় হোটেলে।"

বইয়ের দোকানের কথ্য উঠলে। জর্জ বললেন, "পাঠক যেখানে আপনজন হয়ে ওঠেন তেমন ত্নটটে দোকানের নাম ওনেছি—কেমম্রিজে ‘্রলার’, ম্যানহাতান ‘গগেথাম বুক মার্ট’, আর স্যানফ্যানসিসকোর ‘সিটি লাইটস’। এই সিটি লাইটস্ বুক শপের মালিক লরেল ফার্নিংগেটিও প্যারিসে এসেছিলেন, সোরবোন বিশ্ধবিদ্যালয়ে জর্জের সজ্গে পড়াশোনা করেন, তারপর ১৯৫৩ তে দোকান খোলেন স্যানふুনসসিসকোতে এবং বিখ্যাত হন ১৯৫৫ সালে গিন্স্বার্গের ‘হাউল’ প্রকাশ করে।" জর্জের সজ্গে বইয়ের সম্পর্ক ఆরু সোরবোনে ছাত্রাবস্থায়, প্রথমম ছেট্ট একটা দোকান্করেেন, তারপর শেঙ্পপিয়র জ্যাণ কোম্পানির সন্গে সম্পর্ক ১৯৫১ থেকে/? সেটি ছিল এক আরবের মুদিখানার দোকমুর্র

শেख্জপিয়র অ্যাণ কোম্পানির প্রたি নায়িকা- কেউ-কেউ ঢাঁকে মাদান্র্র্য় লিটরেের বা সাহিত্য জননী বলেও বর্ণনা করেছেন।

সিলভিয়া বিচ-এর বাবা ছিলেন পাদ্রি-তিনি একবার মেয়েরের নিয়ে ফরাসি দেশে এসেছিলেন। কৈশোরের সেই প্রেম আমেরিকান মহিনাকে ফকাসি সংস্কৃতির পরম ভক্ত হিসাবে গড়ে তুললে।। ১৯৭১ সালে অভিনেত্রী বোন সাইপ্রিয়াকে নিয়ে সিলভিয়া ১৯১৭ সালের গ্রীষ্यকালে প্যারিসে হাজির হলেন। পরে আজন্ম বন্ধুप্বসুত্রে আবব্ধ হলেন ফরাসি গ্রম্থে্রেমিকা আদ্রিয়েন মনিয়ারের সর্গ। এই মনিয়ারই ঘর জোগাড় করে দিলেন ৮ নম্বর রু দুপাইতে—এখানে ডাইং ক্লিনিং ছিল। ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে ওরু হলো শেঙ্পপিয়র অ্যাঙ কোম্পানি যা আধুনিক ইংরিজি সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরনীয় ভুমিকা পালন করলে।। প্রথমে ঔরু হলো বইয়ের দোকান হিসাবে। কিস্তু সিলভিয়ার দয়ার শরীর, তিনি বুঝলেন সবার পক্ষে টাকা দিয়ে কিনে ইংরিজি বই পড়া সষ্যব নয়। তাই একই সন্গে ওরু হলো লেভিং লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরির সভ্যরা পরবর্তীকালে ইংরিজি সাহিত্যে ঝড় তুলেছিলেন। ওনুন কয়েকটা নাম : এজরা পাউণ, আর্নেস্ট হোমিংওশ্যে, এফ স্কট ফিটজেরাঙ্ড, শেরউড অ্যাণ্ডারসন, গার্দুড স্টইন, পল ত্যালেরি।

বাঙ্ধবী आদ্রিয়েন মনিয়ারও এক ফরুাসি বইয়ের দোকান ও প্রকাশন সংস্থ্থ খুলেছ্লে কাছাকাছি-याँর লেখকরাও সমকাनীন ফরাসি সাহিত্যে অক্ষয় कীর্তি স্থাপন করলেন।এই দুই বান্ধবীর মাধ্যমে ফরাসি ও ইংরিজি সাহিতিকরের মধ্যে অভূতপূর্ব যোগসূত্র স্থাপিত হলো।

শেঙ্সপিয়র অ্যাঙ কোম্পানিকে ১২ নম্বর রু দ্য লা আদিয়নে স্থানাণ্তরিত করা হলো ১৯২১ সালেই জুলাই মাসে।

শেঙ্গপিয়র কোম্পানি শুধু বইয়ের দোকান নয়, চলমান লেখকদের সাময়িক ব্ব্রিমস্থলও বটে। যাঁরা ভবঘুরে তাারা এই দোকানকে নিজের ঠিকানা হিসাবে ব্যবহার করতেন, প্রায়ই আসতেন নিজের চিঠিপত্র সংগ্রহ করতে, চেক ভাঙাতে, অথবা নিছক আড্ড দিতে। শেশ্পপিয়র কোম্পানির এই আদ্ডার ধাঁচই এক সময় আমাদের সাহিত্যিকদের আড্ডা বসতে কলেজ স্ট্রিটের এম সি সরকার অফিসে। বসুধারা পত্রিকার সম্পাদক চারুচন্দ্র উট্টাচর্থর দপ্তরে, বর্মন স্টিটিটে ‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের ঘরে এবং গজেন্দ্রকুমার মিত্রর আতিথেয়তায় ‘মিত্র ঘোষ’ প্রকাশনার শ্যামাচরণ ऊক স্র্রিটের অফ্সিসে।

এইসব আড্ড থেকে কখন কী অভাবনীয় ঘাট্ঠা্যটে যেতে পারে তা ভাবলে বেশ অবাক লাগে।
 স্যরণীয় হয়ে আছে—১১ জুলাই ১
 হতে পারে ওনে ভদ্রলোক বেশ কৌতুহলী বোধ করলেন। আরও অবাক হলেন যখন ওননেন, এখানে ইংরিজি সাহিত্যের ভবঘুরে লেখকরা জড়ো হন নিষ্কাম আড্ডা ও বিনাপয়সায় কফি সেবনের জন্য। বলনেন, আপনার আপত্তি না থাকনে একদিন আসবে।। সিলভিয়া সাদর নিম্ত্রণ জানিয়ে বললেন, অবশাই আসবেন। সমস্ত লেখকের জনা সারাক্ষণের নিমস্জণ আমার দোকানে।

লোকটি বললেন, "লেথক হিসাবে আমার প্রতিষ্ঠা নেই। আমাকে আপনার মনে থাকবে কিনা জানি না, আমার নাম হেনরি জেমস।"

প্যারিসে শেপ্রপিয়র অ্যাঔ কোম্পানি অফিসে হাজির হলেন অথ্যাত লেখক জেমস জয়েস। জন্মमৃত্রে আইরিশ, ঢোখ বিখ্যাত লেখক হবার স্বপ্ন। জন্মস্থান থেকে বেরিত্যে পড়ে কয়েক বছর কাটাছ্ছিলেন প্রবাসে। প্রথমে ট্রিয়েলেে-জীবনধারণ করেছেন কায়র্লেশে ইংরিজির মাস্টরি করে এবং পরে ব্যাক্ কাজ করে। ব'i.i, বছর তই কাজ করে মন ভরলো না, হরু লেখক চললেন জুরিখে, ১৯১৫ সালে। ওইখানে এক সময় দেখা হলো, দুর্ষ্ আম্মরিকন

লেথক ও সমালোচক এজরা পাউণ্ডের সদ্গে। জ্যৈ্যষষ্ঠের ঝড়ের মতন এই মানুষটির সাহিত্যকীর্তির কথা ইংরিজি ভাষার পাঠকদের সম্পুর্ণ অবগত, কিষ্ত এজরা পাউণের ব্যক্তিগত জীবনও উপন্যাসকে হার মানায়। একজন সাহিত্যিকের জীবনে যতরকম নাটকীয়তার কথা কম্পনা করা যায় जার সব কিছু পাওয়া যায় এজরা পাউঙ্েের জীবনে—বেঁচেছিলেনও অনেক দিন। তার মধ্যে কোন বছর কেটেছে চরম বিলাসে ও ভোগে, কখনও প্রায় অনাহারে, কখনও জেলে এবং জীবনের শেষ প্রান্তে দীর্ঘ দিন ষরে পাগলা গাররে। মানসিক অসুস্থতার চরম অবস্থায় এঁর অসাধারণ এক ছবি তুলেছিলেন এই শতাব্দীর পোঢেট ফোটোগ্রাষার স্মরনীয় পুরুষ ফরাসি আলোকচিত্রী হেনরি কার্তিয়ারব্রেসো। এই যেটোগ্রাফটিও হঠাৎ আবিষ্কার করনাম শেঙ্জপিয়র কোম্পানির দোকানের সামনে বের করে দেওয়া পুরন্নো বইয়ের ঝুড়িতে।

শেশ্সপিয়র কোম্পানির এই এক বিশেষ ধারা, অসামান্য মনিমাণিক্যকে এঁরা কাচের শো-কেসে তালাবন্ধ করে রাখায় বিশ্ষাস করেন না। বই তো দুর থেকে দেখার জিনিস নয়, বই হাতে না তুললে, নিজে অক্ষর্রু চোখ না বোলালে বইয়ের যে কোনও মানে হয় না তা শেপ্পপিয়র কোম্পাক্কের্তারা ভালভাবেই জানেন। তাই প্রতি সকালেই কিছ্ বই বের করে, র্রে রাস্তার ধারে, লোকে দেখুক, নাড়াচাড়া করুক, পড়ুক। ইচ্ছে হলে এর্রু স্র্রাম্র্য থাকলে কিনুক। কিক্তু সুযোগের

 ছইট্ম্যানের বশশধর জর্জের অক্পনীয়।

বং্শধর কিস্তু ইলেজিট্রিমেট বংশধর, একথাও বলে ফেনলেন জর্জ। যখন শুনছে, তখন সব ওুনে রাখাই ভাল। অর্ধ্রক সত্য ওুনে-ঔুনেই তো দুনিয়ার আজ এই দশা। পুরো কথা জানিয়ে দিনে বুক অনেক হাক্ষ হয়ে যায়, দায়িত্ব অনেক কমে যায়, তা লেখকদের থেকে ভাল কে জানে মিস্ট্র মুখার্জি?

אর্জ ইইটমান বললেন, "এখাে তুমি যতদিন খুশি থাকতে পারো। তরুণ লেখকদের আiি দু'সপ্তাহ পর্यত্ত থাকতে দিই। সারাদিন তারা যা খুশি করতে পারে কিত্ত রাত্রে একটা বই পড়তে হবে। আর কোনও শর্ত নেই, ইদানীং আর একটা টার্ম ঢোকাচ্ছি-কিছू লিখতে হবে, নিদেন পক্কে কঢা লাইন। এবং এখানকার বৈ১কে পড়তে হবে। পৃথিবীতে যখন লেখকরা গল্প করতেন, তক্ক করতেন, পরনিদ্দা-পরচর্চা করত্ন এবং একসল্গে হহ-চৈ করতেন তখন ভাল ভাল লেখা বের হতো, এখন সবাই একটা দ্বীপের মতন বিছ্ছিন্ন থাকতে চাইছ্নে, এটা ভাল কথ্থ কি?"

आমি সায়েব লেখকদের লেখা পড়েছি, কিন্তু তাঁদের জীবনयাত্রা সম্পর্কে

তেমন র্খেজখবর রাখিনি। आমি কী বলবে।।
জর্জ আমার দিকে চা এগিয়ে দিয়ে বনলেন-ইচ্ছে করলে আমি তাঁর রুট্তিতে ভাগ বসাতে পারি। আমি রাজি হলাম না।

জর্জ বললেন, "ঢোমাকে আমার খুব ভাল লাগচ্ছে, মনে হচ্ছে আমার আপনজন, আমার আপন đাঁ থেকে এসেছে। ঢুমি এখানে থেকে যাও, এক্ানা ভাল বই লিখত্ পারবে এই শেঙ্গপিয়র অ্যাও কোম্পানি ও তার চারদিকের বাউখ্ূূে মানুষের সম্ধণ্ধে। তোমার জন্যে কোনও বিধিনিষেধ থাকবে না, ঢূমি ইচ্ছে করুলে তোমার ঘরে যাকে サুশি আনতে পারবে, তুম্মি রোজ লিখছে কিনা সে থবরদারিও আমি করবো না। আমি বুঝেছি, ধরাবাধধার মধ্যে লেখককেে রাথতে নেই, তাকে আস্কারা দিতে হয়, বেশি চাপে পড়লে অনেক লেখক ফুলের মতন থেঁতলে যায়।
"চলো, তোমাকে ঘর দেখিয়ে আনি" জর্জ ছইটম্যান আবার উঠে পড়লেন। যে ঘরে এবার पুকে পড়লাম সেটি একটি জতুগৃহ-কিছুদুদিন আগেই আগুন ধরেছিন, জানালার কাঠ, বাথরুম্রর দরজার কাছ প্থনও আধপোড়া অবস্शায়

 মায় পড়তে হয়েছিন, ওরা লাইসেন্প রেঙ্? নেবার তালে আছে। আমরা লড়ে यাচ্ছি। এই লড়াই তো আজকের নশঙ
 পাউঔ, জেমস জয়েস, ডি এইচ লরেপ্প, গার্দুড স্টইন, স্যামুর্যেল বেকেট-এই শতকের বাঘা-বাঘা লেখকদের প্রীতির স্পর্শ পড়েছে লেশ্সপপিয়র অ্যা৩ কোম্পানিতে।

আমরা আবার জর্জের ঘরে ফিরে এলাম। যেন কোনও মচ্রবলে আমি বিশশ শতাব্দীর ওরুতে ফিরে গিয়েছি-আমি অন্য এক শতাব্দীর আজ্রাণ পাচ্ছি এই ঘরে। লেখক জীবনে এমন অভিষ্ঞত কথনও হয়নি। ভদ্রলোকের মধ্যে কোনও জাদু আছ্, যা অদৃশ্যভাবে আমাকে টানছে।

জর্জের জন্ম ১৯১৩ সালে বোস্ট্রে, কিস্ুু বয়সটা চেপে যান। বলেন, আটশ বছর বয়সে প্যারিসে এসেছিলাম। প্যারিসে কারও বয়স বাড়ে না। পড়াশোনা বোস্ট্ন বিষ্ধবিদ্যালয়ে, জন্মসৃত্রে টান প্রতীচ্যের দিকে, কারণ বাবা নানকিং-এ পড়াতেন। জন্ম-ভবযুরে এই জর্জ-একবার পদ্রজে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। একটা আধनা ना निয়ে স্রেফ একবস্ত্রে ঘুরে বেড়িত্যেছিলেন মেঙ্রিকো থেকে পানামা। এখন আবার বেরিয়ে পড়বার ইচ্ছে, কিষ্তু জড়িয়ে পড়েছেন এই বইয়ের দোকানে। মাঝে-মাঝে ভাবেন, পাঠকদের হাতে দোকানটা

তুন্লে দিয়ে आবার পথে বেরিয়ে পড়বেন। কিছূদিন আগে পিকিং-এ ঘুরে এসেছ্নে, ওখানে শেঙ্সপিয়র অ্যা৩ কোপ্পানির শাখা খোলার লোড।

হয়তো ভাবছ্নে এইভাবে এই ঢেলে দিলে চুরি যাওয়ার সজ্তাবনা। ঘাঁ, অবশ্যই প্যারিস নন্দনকানন নয় যে চোর থাকবে না। এই মানবতীর্থে ছিিচকে চোর ছড়া আছে বুদ্ধি-চোর, থ্যাতি-চোর, মন-চোর, ছবি-চোর, গহনা-চোর এবং অবশাই বই-ঢোর। কিত্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এটা প্যারিস-লতন নয়, নিউইয়ক্র নয়, ফাকফুর্ট নয়। ফলে উল্টে|পুরাণও ঘটে। এই শেঙ্পপিয়র কোম্পানির ভক্তরা চুপি-মূপি রাতের অক্ধকারে অথবা দিনের আলোকে সবার অলক্ষ্মে অসংখ্য বই রেথে দিয়ে যান শেঙ্জপিয়র কোম্পানিকে সচল রাখতে। এর মধ্যে তাঁরা কোনও স্বীকৃতি বা কোনও দাম প্রত্যাশা করেন না। বে বই পড়ে निজে আনन্দ পেয়েছেন গুণগ্রাহী পাঠক সেই আনন্দ অপরকেও দিতে চান বই ফেনে রেথে দিয়ে। দুনিয়া থেকে ভালবাসা যে এখনও উধাও হয়ে যায়নি তা এই দোকানে এলে বোঝা যায়। এ এক অপুর্ব আখড়া, যেখানে কীর্তন করা যায়-ডজ পুস্তক, জপ পপস্তক, লহ পুস্তকের না⿰ুরে!

না, आমরা অথ্যাত আইরিশ লেথকের জীল্বকাথথকে সরে আসছি। জেমস



 দেওয়া यায়। জেমস জয়েসকে এই এজরা পাউজউই খুঁজে বের করলেন জুরিখে। পরামর্শ দিলেন, চলে আসুন প্যারিসে, ওইটই আধুনিক ইংরিজি সাহিত্যের তীর্থভূমি হয়ে উঠছে।

জেমস জয়েস এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। প্যারিসে তাঁর জন্যে বাড়ি ঠিক করবার দায়িত্ত নিয়েছিলেন এজরা পাউ৩। তখনও লেখকদের মধ্যে সৌল্রাত্র ছিন, পরস্পরের দুঃचে অংশীদার হবার জন্যে অনেকে ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা অথচ মম ্ববোধের বহ নিদর্শন পধ্চাশের দশকে বাংলা সাহিতোর অগনেও দেখেছি। বিশেষ করে বয়ঃকনিষ্ঠদের প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠদের স্নেহ। আমার প্রথম বই ‘কত জজানারে’-র কথাই ধরুন। বেস ল চেম্বার অফ কমার্সে টইপিস্টের যষ্র্রণা সহ্য করে বইটা লিঢে চলেেছি নিজের দूঃच ডুলে যাওয়ার জন্যে-কখনও যে বই-আকরে ছপপতে পারবো ঢাবিনি। তখনকার দোর্দல লেখক র্রপদর্শী (গ্গৗরকিশোর ঘোষ) আমাকে পত্রিকা সম্পাদকের দরজায় পৌঁছে দিলেন নিতান্ত উৎসাহভরে। আর একজন দিকপাল লেথক (বিমল মিত্র) তথন থ্যাতির মধ্যগগনে—তিনি সস্নেহে ওপু পছ্দমতন

প্রকাশকের কাহে নিয়ে গেলেন তা নয়, লেখার পরিমার্জনায় পরামশ্শ দিনেন। শোন যায়, এজরা পাউও এই একই কাজ করেছিলেন আর এক ব্রিতিশ কবি টি এস এলিয়টের বিখ্যাত ‘ওয়েস্ট ন্যাণ’ কাব্গগ্থ সম্পর্কে। আমর প্রথম বইর্যের নামকরণ আমার মুরোদে হয়নি, সেই কাজটি সস্নেহে করে দিয়েছিলেন আর এক দিকপাল লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। বই বেরুবার পরে স্রেফ লেখক এই সুবাদ্দ সীমাহীন ভালবাস্য দিয়েছিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়া-পুনা, বোম্বাই, কলকাতা কোথায় না, তাঁর বাড়িতে সস্তানের আদরে রাত্রিবাস করেছি। তেমনি ভালবাসা দিয়েছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী ও শিবরাম চক্রবর্তী। আनী সাহেব বাইরের লোকেরা সামনে আমার ভীষণ প্রশংসা করতেন, আর আড়ালে ডেকে বকুনি লাগাত্তন লেখার বুটি সম্বক্ধে। এ এক আশ্চর্য মানুষ, এঁদের কাছে এই সেদিনও যা পেয়েছি তা এখনও গল্পকাহিনী বলে মনে হয়।

আমেরিকান কবি এজরা পাউণ্ড শু খু অনন্য কবি ও সমালোচক নন, শতাব্দীর অনন্য সাহিত্যরসিকও বটে। টি এস এলিয়টটে আবিক্ষারের কৃতিত্ব এ্র, যেমন কৃতিত্ব জেমস জয়েসকে আবিষ্কারের। রবীন্দ্রনাথ্র নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগেই এজরার পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ্র সম্পর্কে কোব বেরিয়েছিল বলে ঔেনেি।
 ভাবনে আশর্য লাগে। প্যারিসে প্র
 জীবন কেটেছে অতি কচ্টে জোঁ জেলে, কখনও পাগনা গারদে। ভাল মানুষরাই বোধ হয় পৃথিবীতে বেশি কষ্ট পান।

বে জেমস জয়েসকে, এখন বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম স্তস্ত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে সেই ভদ্রলোক প্রায় ফ্যা-ষ্যা করে ঘুরে বেড়াত্তন, হয়তো ‘ইউনিসিস’ উপন্যাস কোনও দিন প্রকাশিতও হতো না, यদিन্না এজরা পাউ্ড মদত জোগাতেন। এখন ‘ইউলিসিস’ উপন্যাস কীভাবে লেখা হয়েছিন, লেখক কখন কী মানসিকতায় ছিলেন ত নিয়ে বিরাট-বিরাট বই প্রকাশিত হচ্ছে, কিত্তু বিশের দশকে সিলভিয়া বিচের সেষ্সপিয়র অ্যাও কোম্পানিইই তাঁকে রষ্ণ করলো।

একটা পার্টিতে এঁদের দেখা হওয়ার কথা আগেই নিথখছি। তারপর সিলভিয়ার আমম্ধ্রণ জেমস এলেন শেঙ্সপিয়র কোম্পানির দোকানে। নিদারুণ অনট্নের মধ্যে आছ্নে জয়েস, প্যারিসে এসেই বT্ কৃ্টের মধ্ধে বিশাল ইউলিসিস’ ৬পন্যাসের একটা প্রধান অংশ শেষ করে ফেলেছেন। শেশ্গপিয়র আণ কোম্পানির মালিক প্রচঙ ঝুঁকি নিলেন, বললেন, এই বই আমি ছপবো। হাত স্বর্গ পেলেন জেমস জয়েস। ভদ্রলোকের চোখে প্রচঔ ব্যামো, भুরোমায় অক্ধ হয়ে যাবার অবস্থ, কিন্তু ভালভাবে চিকিৎসার সগতি নেই।বাঁ চোখে একটা

ऐ<<লি লাগিয়ে घুরতেন। লেখক হিসাবে জয়েস ছিলেন ভীষণ ฆুঁতথুঁতে—সিলভিয়া বিচ খরচের কথা না ভেবে নতুন এই লেখককে অনুমতি দিলেন भুফে যত খুশি সংশোধন করার। ফলে জয়েস অনেক সময় পাতার পর পাতা বর্জন করে নতুন লেখা জুড়ে দিতেন। প্যারিসে তথন সব কিজুই আজব-বে-ছাপাখানায় বই ছপপনো হতেে সেখানে কম্পোজিটররা ইংরিজি জানতো না, স্রেফ অন্ধের মতন অক্ষর সাজিয়ে যেজে। কিস্তু সিলভিয়া বিচ ছাড়বার পাত্রী নন, এইভাবে দীর্ঘ দিনের সাধনায় শেষ পর্ষত্ত প্যারিস থেকে প্রকাশিত হলো ইংরিজি ভাষার যুগান্তকারী উপন্যাস 'ইউলিসিস’। ঠিক :যেন আমাদের বই পাড়ার অবস্থা—যতই বিশ্রজয়ী সৃষ্টি হোক, মুদ্রণ সংখ্যা দু 'হাজার এবং তাও লেষ হতে বছর কয়েক লেগেছিন। এই বইয়ের শব্রু অন্নে। এক মহিলা এ̈র প্রশস্তিমুলক সমালোচনা প্রকাশ করে জেলে গেলেন, পরে মনের দুঃてে তিনিও প্যারিসে হাজির হয়েছিলেন।

আর থোদ প্যারিসেও লেখকদের মধ্যে যেমন ভালবাসাবাসি তেমন ঝগড়াঝাটি। এই ইউলিসিস ছাপবার জন্যে বাঙ্ধবী হারাতে হলো শেঙ্গপিয়র


 করবেনই। শেশ্রপিয়র কোম্পানি, প্ভু সরে যে বইটি প্রকাশ করেছিলেন তার
 নাম—‘লিড্স অফ গ্রাম’। এই বই নিয়েও পরে অন্য ধরনের বিপদে পড়েছিলেন সিলভিয়া বিচ। প্রসগত বলা যাক, বে নেখককে সিলভিয়া বিচ অত কষ্ট করে পৃথিবীর পাঠকদের সামনে উপস্থিত করলেন, তিনি শেষ পর্যশ্ত সম্পর্ক রাথলেন না। কয়েক বছর পরে সিলভিয়া বিচ যখন ইউলিসিসের পঞ্চম সংস্করণ প্রেসে পাঠাতে যাচ্ছেন সেই সময় ওনলেন জেমস জয়েস বড় একজন আমেরিকান প্রকাশকের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। মনের দুঃথে অভিমানিনী প্রকাশিকা, যাঁর আশ্র<়ে ও স্নেহ্রশ্রর়ে বিশ ও ত্রিশ দশকের ঘরছাড়া বাউলুলে ইংরেজি লেখকরা এथানে লালিতপালিত হয্রেছ্নে, ইউলিসিস ছাপানো বন্ধ করলেন।

ফইট্যানের বই নিয়ে বিপদ এসেছিল অনেক পরে-চপ্মিশের দশকে, তথন সিলভিয়ার শেঙ্সপিয়র কোম্পানি টিম-টিম করে জুলছে। জার্মনের ভয়ে ইংরিজি লেখকরা সব প্যারিস ছেড়ে পালিয়েছেেন, কিষ্ঠু সিলভিয়া বিচ ও গার্দুড স্টাইন ফ্রান্স ছাড়তে প্রস্শুত নন। প্যারিস যখন জার্মানদের দখলে তখনও টিম-টিম করে জ্রলছে শেব্সপিয়র অ্যাঙ কো। সিনভিয়া বিচ তখনও নিয়মিত দোকান খুলছ্লে, यদিও পাঠক উধাও। সেই সময় এক জার্মান মিলিটারি অফিস্সার ওখানে এলেন

এবং বইল্যের দিকে নজর দিতে-দিতে ওয়ান্টার হইইট্ম্যানের বইটা চাইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ‘লিড্স অফ গ্রামে’র একটি মাত্র কপি পড়ে ছিল এবং সিলভিয়া जা বেচতে চাইলেন না। জার্মান অফিসার বিরক্তভবে চলে গেলেন এবং সিলভিয়া বিচ বুঝলেন এখানে থাকা নিরাপদ হবে না। এর পর চার বছর তিনি একটা বাড়ির চিলেকোঠার রামাঘরে আষ্মগোপন করে কাচ্টিয়েছিলেন। সিলভিয়া বিচ আবার দোকানে এলেন যখন জার্মানরা পলায়মান, কিষ্ঠু তখলও গোলাগুলি চলেছে। সেইখানে আবার মিলিটারি ছুকনো, তবে এবার মিত্রপক্ষের সৈন্যরা এবং সিলভিয়া অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন এই দলে পুরো মিলিটারির সাজে রয়েছেন পুরনো বব্ধু আর্নেস্ট হোমিংওয়ে। মুক্তিবাহিনীর সজ্গে প্যারিসে প্রবেশ করেছ্ন এবং প্রথম সুযোগেই ছুট এসেছেন তাঁর প্রিয় বইয়ের দোকানে, যেখনে বিশের দশকে তিনি দিনের পর দিন অতিবাহিত করেছেন, কফি পান করেছেন, তর্ক করেছেন, টাকা ধার করেছেন।

হেমিংওয়ের সাহিত্যজীবনে প্যারিসের মস্ত पूমিকার কথা এখানে বিশ্ধবিদিত। সাহিত্যিক হবো এই স্বপ্ন নিয়ে দেশছাড়া হয়ে হেমিংওয়ে যাচ্ছিলেন ইতালিতে। পথে একজন ওভনন্ধ্যায়ী পরামর্শ চ্চিল্পন যদি লেখক হবার বাসনা


 প্রকাশক প্রতিষ্ঠান ক্ট্টাষ্ট এডিক্ষি心 কেয়ার অফ শেক্রপিয়র অ্যাঙ কোম্পানি। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মখার রবাট্ট ম্যাকచলমট ছিলেন সাহিত্যপ্রেমী এবং সিলভিয়ার স্নেহধন্য। রবার্ট বিয়ে করেছিলেন এক ধনী ইংরেজের
 সাহিত্যিকদের পিছনে, যাদের নামকরণ হয়েছিল ‘দ্য লস্ট জেনারেশন’, বাংলায় যাকে বলা চলতে পারে ‘গোপ্দায় যাওয়া প্রজন্ম’।

याँদের লস্ট জেনারেশন বলা হলো াঁদের অভাব ছিল, অনটন ছিল, বোহেমিয়ান ভাব ছিল, মাতলাম্মা ছিন, ঝগড়াঝাটি ছিল, কিষ্বু সেই সজ্গে ছিল দুরন্ত প্রতিভ। কয়েকজন নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, যাঁরা পাননি তাঁরা ইংরিজি সাহিত্যে অক্ষয় সম্মান রেথে গিয়েছেল-রববাঁ ফিটজেরাল্ড, ডি এইচ নরেক, হেনরি মিলার। আর নোবেন প্রাইজের কথা বলবেন না, আজেবাজে লেখক এই সাহিত্য-পুরস্কার পেয়েছেন আর পাননি জেমস জয়েস অথবা টলস্ট্য। অথবা দুর্গেনিভ। বলাবাহ্ল্য, এই রাশিয়ান দুর্গেনিভও প্যারিসে কিছূদিন ডেরা বেঁেেখিলেন।

হেমিংওয়ের ব্যাপারটা শেষ করে ফেলা যাক। ১৯২৪ সালে এঁর আরেকটি

বই ‘ইন আওয়ার টাইমস’ এই প্যারিসের আর এক অখ্যাত প্রকাশন প্রতিষ্ঠান (থ্র্র মাউন্টেন প্রেস) থেকে বেরিয়েছিন। যেসব লেথক এক দিন লঙ্ষ-লঙ্ক বইয়ের মাধ্যমে বিশ্ববিজয় করবেন তাদদের তখনকার অবস্থ শুনুন। এই বই ছপানো হলো মাত্র ২২৫ কপি, তার মধ্যে ৫৩ কপিতে ঋুঁত। প্রকাশক ఆই রদ্দি কপিওুলো হেমিংওয়েকে দিয়ে বললেন, এইতুলো বিভিন্ন ইংরিজি কগজ্জে পাঠান সমালোচনার জন্য।

চরম দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটতো এইসব লেখকদের যাঁরা এক দিন পৃথিবীর জয়মান্য লাভ করবেন। পেটের দায়ে নানা কাজ করতে হতো এঁদের। প্যারিসে তখন এক মহাসুন্দরী ‘মডেল’ ছিলেন যিনি অনেকের রক্ষিতা হয়েছিলেন। শিপ্পিকা পতিতার আख্মকথার মতন কিকি লিখলেন তাঁর স্মৃতিকথা এবং সেই বইয়ের ভূমিকা লিখলেন স্বয়ং আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। এই ইংরিজি সং্ক্করণও প্রকাশিত হলো আর এক খুদ্র প্রকাশকের দপ্তুর থেকে, নাম দ্য ব্র্যাক ম্যানিকিক্ন প্রেস, মালি এডওয়ার্ড টইটাস।

পয়সার অতাবে হেমিংওয়ে থাকতেন একটা ক্রুরাতকলের ওপরে ছোট্ট ঘরে—সেथানে এতো আওয়াজ হতো যে হেমিংল্য় অস্রির হয়ে উঠতেন। ওঁর ভাগ্য খুললো ‘দ্য সান অলসো রাইজেস’ ব্ট বেস্ট সেলার হবার পরে। নানা উত্জেনার পিছনে দে-চে করে ঘুরে পূল্রিনোর কथা আমরা ওনে থাকি, কিদ্ত হেমিংওয়ে কি অসাধারণ পরিশ্রষ্য কোম্পানিতে বসে। ১৯২৬ সার্సী আগস্ট মাসে এক ভদ্রলোক হেঁটে-হেঁটে হেমিংওয়ের ছ'তলার কামরায় গিয়ে দেখেন দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। বেল বাজতেও কেউ দরজা খুললো না। হেমিওয়ে নিজেকে ভিতর থেকে তালা বদ্ধ করে এক সপ্তাহ ধরে ‘্য সান অলসো রাইজেস’-এর প্রুফ সংশোধন করেন সমস্ত দিন সমঙ্ত রাত ষরে। বহির্জগতের সজ্গে তাঁর কোনও সম্পক নেই, ওધু একজন লোক দরজার বাইরে দু‘বেলা কফি ও পাঁউর্ণিট রেখে চলে যায়। বব্ধু লিてেছেন, ‘নিজের সৃষ্টি সম্বল্ধে সীমাহীন যয্্রণা সহ করার শক্তি যদি জিনিয়াসের লম্ষণ হয় তাহলে হেমিংওয়ে অবশাই জিনিয়াস।’

জগৎবি্যাত হয়ে হেমিংওয়ে বম্কাল পরে ১৯৫৬ সালে প্যারিসের রিৎজ হোট্টেেে ঢেকেছিলেন এক বব্ধুর সন্পে ড্রিক করার জন্যে। গেটের কাছে দেখা হয়ে গেলো হোটেলের বেল ক্যাপট্ন বা হেড কুলির সন্গে। বেল ক্যাপটেন্ন আগক্টুককে চিনতে পেরেই বললেন, "মঁশিয়ে ১৯২৭ সালে এঝটা ট্রাক্ক এথানে রেথে দিয়ে আপনি চনে গিহ্যেছিলেন, আর আসেননি। आপনি কি এখন ওটি ‘নেরবন ?' ‘ন্যি প্যারিসের হোটেলওয়ালা, তিরিশ বছর ধরে বেল ক্যাপটেন ওই Џ্রাiক আগলাচ্ছেন, यদিও বিল না দিয়ে কেটে পড়ার সময় অনেকে এইরকম -

লাগেজ ফেলে যায়। হেমিংওশ্যে এই ট্রাক্ক ফেরৎ পেয়ে উপকৃত হলেন, কারণ ওর মধ্যেই ছিল তাঁর প্যারিসের স্মরণীয় দিনতুি সম্বন্ধে মহামৃনাবান নোট। যার সাহায্যে তিনি প্যারিসের স্মৃতিকাহিনী নিথে ফেললেন।

শিল্প ও সাহিত্যের ধাত্রীরূপে প্যারিসের খ্যাতি তুঙ্গে উঠেছিন প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ১৯১৯ থেকে। ইংরিজি সাহিত্যের দিকপালরা আহেরিকা ও ইংলণের জীবনে বীতশ্রদ্ধ হল্যে ছূটে এলেন এই প্যারিশ মহানগরে, কারণ শিক্পীর পাগলামোকে প্রশ্রয় দিতে প্যারিস তুলনাহীন। এই সময় যিনি ফরাসি দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তিনিও (পল ডেসকল) ছিলেন অష్కूত ধরনের, প্রেসিডেন্টের স্পেশাল ট্রেন থেকে পাজামা পরে নেমে উধাও হতেন, গাছকে জড়িয়ে ধরতেন এবং পরে পুরোপুরি পাগন ঘোষিত হয়ে ফরাসিদের রাঁচি-ম্যালমাসোত প্রেরিত হন। প্যারিস তথন সস্তগগগার জায়গা, কেউ কারুর ব্যাপারে নাক গলায় না, সর্বত্র যা কিছু করার স্বীীনত।। সৃষ্টির পক্ষে শ্রেষ্ঠ পরিবেশ, তাই অনেকে হাজির হলেন মানুবের মহাতীর্থে। এঁদের কারুর কারুর মাসিক কিদ্ম ভাত প্রাপ্ত ছিল পারিবারিক সুত্রে-স্যে টাকায় নির্ভর করে তাঁরা

 বाসनाয়।

এঁদেরই একজন তিরিশের দশরেবো

 গিয়েছি, আমি এখানেই সারা জীবন থেকে যেতে চাই। প্যারিসকে আমি একটা বইয়ের মতন পাতার পর পাতা উল্টে পড়তে চাই এবং এইখানে বসে আমি লিখতে চাই।

যিনি এই কথা লিখছ্নে তিনি পরবর্তী কালে বিশ্বস্বীকৃতি লাভ করেছিলেন ऊাঁর ‘ট্রপিক অফ ক্যানসার’ ও ‘ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকন’ বইয়ের মাধ্যমে। কিঅ্তু ১৯৩০ সাতের প্রথম শীততর ধাক্কায় কপর্দকহীন হেনরি মিলারের শোচ্নীয় অবস্থ। अर्थ্রক দিন ঋওखয়া হয় না, थাকবার জায়গা পর্যন্ত নেই, কদিন একটা সিন্নো হাউসের পোর্টিকোতে রাত কাটাতে হলো।এই সময় এক আমেরিকান উকিলের সক্গে হঠাৎ দেখা, নাম রিচার্ড অসবর্ন। এই ভদ্রলোক এঁকে বাড়িতে এনে তুললেন—আট তলার একটা ঘর ছেড়ে দিলেন। লিফ্ট নেই, ১২৯টা সিঁড়ি ভেজ্গে ওই ঘরে উঠতে হতো। হেনরি মিলারের ভূক্ষেপ নেই, তিনি লেখার স্বপ্নে
 যেতেন এবং তার বদলে প্রতি দিন ফিরে এসে দেথতেন সমষ্ত দিনের

সাহিত্যকর্মের ফসল তাঁর অবগতির জন্যে টেবিলে পড়ে আছে।
এখানকার আশ্রয় শেষ হবার পর মিলার পাকড়াও করলেন মাইকেল ফ্লিনকেন নামে এক আমেরিকান বুক সেলারকে, যিনি সাহিত্যিক হবার বাসনায় প্যারিসে হাজির হয়েছিলেন। এঁর কাছে মাথা ওঁজবার ঠুঁই চাইলেন হেনরি মিলার। আর এক ওভানুধ্যায়ী, উইলিয়ম ব্রাডলে, ঢাঁকে এক খুদে প্রকাশক ইংরেজ জ্যাক কাহানের কাছে পাঠালেন। জ্যাকের ওবেলিস্ক প্রেস চুক্তি স্বাক্ষর করলেন হেনরি মিলারের সগ্গে ১৯৩২ সালে, কিদ্ঞ্ ‘ট্রপিক অফ ক্যানসার’ প্রকাশ করতে আরো দু'বছর লেগে গেলো। প্রকাশিত হলো আমদের সুনীল গঙ্গে পপাধ্যায়ের জন্মকালে ১৯৩৪ সালে, আমার যখন ন মাস বয়স। অনেক হাষ্সামা পোয়াতে হয়েছে হেনরি মিলারকে-আইনের হাঙ্গামা পেরিয়ে ‘ট্রপিক অফ ক্যানসার’ লেখকের জন্মভূমি আমেরিকায় প্রকাশিত হতে সময় লাগলো আরও সাতাশ বছর, ১৯৬১ সালে।

এরো দুঃখvর মধ্যেও হেনরি মিলার লিখলেন, এখানকার পরিবেশ আলাদা। নীরবে অথচ আনন্দে সৃষ্টির কাজে মশগুল রয়েজ্গেএ-পাড়ার মানুষর।। এমন শত-শত পথ আছে প্যারিসে।

দারিদ্র্যের কথা যখন উঠলো তখন ডি এj্যs dরেন্সের কথাও মনে পড়ে যায়। এঁর উপন্যাস ‘সান’ প্রকাশ করেন একক অথ্র দরাজ প্রকাশক হারি ক্রুসবি ১৯২৭ সালে। সাহিত্যিকসজে প্রীুুী আমেরিকান বড় ব্যাক্কের ভাল চাকরি ছেড়ে ব্য্যাকসান প্রেস নামে প্রহ্র্রিক সংস্থা স্থাপন করলেন প্যারিসে। 'লেডি চাটার্লিজ লাভার প্রথম সংস্করণ নিজেই প্রকাশ করেন ডি এইচ লরেশ্স পরের বছরে ফ্রোরেস্স থেকে। কিস্তু দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলেন প্যারিসের এডওয়ার্ড টাইটাস তার ব্র্যাক ম্যানিকিন প্রেস থেকে। ছাপা হয়েছিল তিন হাজার, দাম ছিল ১২ ফ্রা। এই বিশ্ববিথ্যাত সংস্করণ বিক্রি হতেও সময় লেগেছিল দু’্ছর।

শেক্সপিয়র কোম্পানির দোকানে বসে আমি কোন সময়ে নিজের অজাশ্েে চলে গিয়েছি অতীতে আমার জন্মকালে। প্যারিস खধু ফরাসি সাহিত্যের জন্মভূমি নয়, ইংরিজি সাহিত্যের ইতিহাসেও সে অক্ষয় স্থান করে নিয়েছে অভাজনদের আশ্রয় দিয়ে এবং তাদের সৃষ্টিকে প্রকাশিত হবার সুযোগ দিয়ে।

অথচ সেদিনও বিরাট প্রতিভাধরদের কী কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। পরিস্থিতিটা অনেকটা আজকের্র কলকাতা বা ঢাকার মতন। আর্ন্নেস্ট হেমিংওয়ে ররস্তোরাঁয় খেয়ে বিল মেটাতে পারছেন না। বউকে সেখানে জমা রেখে পয়সা জোগাড়ের জন্যে রাঙ্তায় বেরিয়ে পড়েছ্নে। জ্রেমস জয়েসের মেয়ে প্রায়ই বাবাকে বলছে, আমার চোখটা দেখানো প্রয়োঁজন ; বাবা পারছেন না, টাকা নেইই

বলে। সেইসব কথা যে তরুণ ইংরিজি শিক্কক ওনছেন তার নাম স্যামুয়েল বেকেট। ‘ওয়েটিং ফর গোদে|’ লিvে যিনি বিশ্ধবিজয় করলেন। স্কট ফিট্েেরান্ট মম থেয়ে রাত্রে প্যারিসকে ‘শাসন’ করজ্নে, এক खেরিওয়ালাকে ধাক্লে দিত্রে টাকা গুনাগার দিচ্ছেন। লেখকরা জমা হচ্ছেন এক কাফেতে, যেখাে উন্নাসিক লেখকরা অन্য একজন লেখককে লেখকই মনে করজেন না, তাঁর অপরাধ তাঁর বই দ্রুত বিক্রি হচ্ছে। অথচ ইনিও সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী হলেন, নাম সিনক্রেয়ার লুইস।

সিনক্রেয়ার নুইস গোপ্মায় যাওয়া প্রজন্মের কাত্রারখানা দেথে মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। এখানে মনুষ যত গর্জায় তত বর্ষায় না। প্রতিভাধর তরুণরা সাহিত্যিক হবার বাসনায় প্যারিসে এসে উচ্ছন্নে যাচ্ছে, সারাক্ষণ বড়-বড় কথা বলছে, রাজা উজির মারছে, অথচ কিছু লিখছে না। ভে লেখক তাঁর বাপাা্ত করজ্নে, বলছেন সিনক্রেয়ার লুইস লেখকই নয়, তিনিই আবার ওঁর কাছে টাকা ভিক্ষে করছ্নে।

এক লেখককে দেখে সিনক্রেয়ার লুইস ভীষণ কষ পোেেন। বড় বই লেখবার
 আছ్, রাত আড়াইটের সময় লোকের বাঙ্ৰিত বেল বাজিয়ে জ্রালাতন করছছ এবং একজন বই না লিঢে বেঁচে থাকা্রबঞrন্য ঘোড়ার রেসিং সম্বল্ধে লিখছে।

এইসব বাউজ্রুলে লেখকদের মাহ্রায়া হয়ে রয়েছেন শেঙ্গপিয়ার অ্যা৩ কোম্পানির সিলভিয়া বিচ। আনুর্যুই আদর্শে উৎসাহিত হয়ে গড়ে উঠেছে ছোো-ছোটো ইংরিজি প্রকাশনা-কন্না্যা এডিশ এডন, থ্রি মাউনটেন প্রেস, ্্যাক সান ধ্রেস, দ্য হ্যাক ম্যানিকিন্ন প্রেস, ওবেনিস্ক প্রেস। এঁদদর মালিকরাও বড়লোক নन, কায়র্রেশে জীবন ধারণ করেন, কিত্ট সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বণ্ধে প্রবল আগ্রহ। এঁদের সান্নিষ্য তাঁরা ভালবাসততন, यদিও সম্পক্কটl সবসময় সুখপ্রদ ছিন না। প্রকাশক এডওয়ার্ড টাইটাসের শ্ত্রী হেলেনা রুবেনস্টইন-এর মন্ত্য্য : "একেবারে বাজে সব লোক...হেমিংওয়ে-মুথে বড়-বড় বাত, সব সময় শো অফ-দেখনাই। জেমস জয়েস-গায়ে ভীষণ দুর্গল্ধ...চোেে দেখতে পায় না...পাথिর মতন খেয়ে চলেছে সারাক্ষণ...সবচেয়ে যা খারাপ, এদের খাবার বিল চুকোতে হয় আমাকে।"

এইসব কথা ঙુনছি আর অবাক হচ্ছি। শেশ্রপিয়্রে অ্যাঙ কোম্পানির বর্তমান কর্ণधার জর্জ ছইট্যান বলদ্লেন, "সমকাল অনেকসময় বুষতে পারে না কাদের আমরা পেয়েছি। দেবতার দুতকেও হেঁজিপেঁজি মনে করে অভ্যর্থনা জানায় না এই সমকাল।"

আমি বিশ্ম<্যে তাকিক্যে আছি বৃদ্ধের দিকে, সাহিত্য ও সাহিত্যিকই যাঁর

ধ্যানজ্ঞান। বললেন，＂আসুন，আড্ডা জমান，খুঁদকুঁড়ো যা জ্েোগাড় করতে পারি তাই খান，বই পড়ুন，বই লিখুন। আপনাদের জন্যেই তো অমি এই ধুনি জ্বালিয়ে রেখেছি।＂

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন যুদ্ধের পরে তাঁদের নতুন করে লেখাপড়ার খরচ জুগিয়েছিলেন মার্কিন সরকার। সেই সুযোগ নিয়ে অনেকে পড়তে এসেছিলেন প্যারিসে। জর্জ মুইটম্যানও ছিলেন তাঁদের একজন। প্রপিতামহের প্রকাশিকা সিলভিয়া বিচের সঙ্গে এইখানেই আলাপ। সিলভিয়া বিচ বেঁচেছিলেন অনেকদিন—＞৯৬২ পর্যন্ত। তাঁরই আশীর্বাদ নিয়ে নতুনভাবে ওরু করলেন শেক্সপিয়র অ্যাণ্ত কোং পঞ্চাশের দশকের শুরুতে। এখনও চলছে， দুনিয়ার লেখক ও পাঠকদের মিলনকেল্দ্র হিসাবে，অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে， যেখানে কাউকে দুরে সরিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব।

জর্জ চইইটম্যান একটা মজার খবর দিলেন। সিলভিয়া বিচের শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানির ঠিকানা ছিল রু দা ল ওডিয়ন। আর স্ট্রাটপোর্ড অন অ্যাভনের অনুকরণে লেখকরা বলত্নে，আমরা যাচ্ছি স্ত্রাট্র্র্যুর্ড অন ওডিয়নে।
 ততদিন শেক্সপিয়র অ্যাণ কেম্পানিকে চ্রুর্রাখতেই হবে—অজানা－অচেনা প্যারিসে এসে পৃথিবীর কোনও লেখক্⿱্𧰨丶⿰㇇⿰亅⿱丿丶丶⿱亠𧘇刂灬ন দিশাহারা বোধ না করেন। আপনি বন্ধুর বাড়িতে বেশি সুখে থেকে ন্রিজিিকে হারিত়ে ফেলবেন না। এখানে চলে এসে আমাদের সঙ্গে আড্ডা দ্ক্রে সডডুন এবং যত খুশি লিখুন।＂

মনঃস্ছির করে ফেেেছি এবং সেইমতো কথ্া দিয়ে ফেলেছি শেশ্সপিয়র অ্যাল কোম্পানির প্রাপপুরুষ জর্জ ছইট্ম্যানকে－এদেশ ছেড়ে যাবার আগে অন্তত তিনটে রাত এই বইয়ের দোকানের দোতলা কিংবা তেতলায় কাটবো। ওখু বই দেখবার শখ নয়，সেই সঙ্গে মানুষ দেখার আপ্রহ। এই বৈশ্যতন্ত্রী যুগে পশ্চিমি সভ্যত এখনও কিম্ ঘরছাড়া দিক্হারা মানুষ সৃষ্টি করেছে，যাদের ঢোথে কবি হবার，ওপন্যাসিক ছবার，পরিব্রাজক হবার স্বশ্ন। তারা এই প্যারিসের মনবতীথে आসবেই এবং অবশ্যই একবার ঘুরে যাবে শেঙ্গপিয়র অ্যাণু কোং－এ।

আমার ছৌটেেলায় এমনভাবে বেরিয়ে পড়বার স্বপ্ন ছিল，অন্তর থেকেই fিশ্বাস করতাম দেশে－দেশে মোর ঘর আছে। সেই বয়সে নিখিল বিশ্পের সস্গে আমাদের ভ্যোযোগের সুত্র ছিন ইংরেজ ও আহেরিকান সৈন্যরা，যারা দ্বিতীয় ［ศশ্পযুদ্ধের মোকাবিলার জন্যে ঘরছাড়া হয়ে এসেছিল দক্ষিণ－পৃর্ব এশিয়ায়।কিষ্তু দারিদ্র ও সাংসারিক দায়－দায়ি্্রর বোঝা মনের খুশিমতন চলার সুভোগ কেড়ে


নেই শরীরের, কিক্তু মন টানে তাদের দিকে যারা পথকেই ঘর বানিয়েছে নতুন করে। তাঁদের সান্নিষ্য আমি পাবো শেক্সপিয়র অ্যাঔ কোং-এর বাসিন্দা হিসাবে। সেই সজ্গে গল্প জমানো যাবে ওই বুড়ো জর্জ ছইট্য্যানের সঙ্গে, যিনি দীর্ঘ দিন ডাক্তারদের এড়িয়ে চলেছেনে এবং অনেকওুো দাঁত বিসর্জন দিলেও সমন্ত জীবনে কখনও ডেন্টিস্টেে শরণাপন্ন হ্ননি।

উৎসাহ পের্যেছি জর্জের কাছ থেকে। বিদায়কালে তিনি আবার মনে করিক্যে দিয়েছেন, মনে থাকে যেন তুমি আবার আসবে বলে কথা দিয়ে গেলে : সেবার আমরা তোমার কলকাতা শহরের গল্প ওনবো। এই মুহৃর্তে ঔখু জমরা নই, সমস্ত পৃথিবী ওই শহরের গল্ল ওনবার জর্যে উদদ্রীব হয়ে রয়েছে।

এই সস্তাবনার কথাটা আমার মাথায় আগে ঢেেেেনি। কলকাতা যতই ডূবছে ততই সে গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠছে। এই স্বার্থসর্বস্প দুনিয়ার মানুভ্রে এবাশশ এখনও অন্য মনুষের দুঃてখর কথা ওনচে চায়।

সেই মতন ব্যবস্থ করা গেলো। আমি সম্বিতের অনুমতি নিলাম, ফরামিবাসের শেষ ক্টা দিন আমি দু'ভাগে ভাগ কর্রে নেবো। দুটো রাত কাটাবো রামকৃষ্ণ মিশনে, ওই সন্ন্যাসীটির সা/্নিধ্যে যাঁকে ষ্ঠীর্মি পেয়েছিলাম পথের সাথী হিসাবে যাত্রা তুরুর পর্বে, আর তিন দিন ড్তুর্রীত কাটবো শেশ্পপিয়র আ্যা৩

 লিখ্খে বা লেখার স্বপ্ন দেথেছ্ছ্র্র্রা সবাই এই আজব কোম্পানির অং্শীদার।


কथা তো দিলাম, কিজ্ত কপালে यে অন্য ফল নাচছ্ডে তা তখনও আন্দাজ করতে পারিনি। কিস্তু সে কথা এখন নয়, যথা সময়ে নিবেদন করা যাবে। আপাতত আমি বিদেলে নিজ্েের দেশের মানুষদের শ্মৃচিচিহ্ণগুলো একাু দেৰে নিতে চাই। যখন বয়স কম ছিল তথন পরে কররেো, পরে দেখবো বলে অনেক জিনিস সরিয়ে রেখেছি, অসম্পুর্ণ রেখেছি। প্যারিসে এসে পাঁদদার কথায় সে তুল जাঙতে বসেছে। পাঁ্দদার কত দুঃখ, আমাদের হাওড়া-কাঔন্দের কত জিনিস ঠিকমতন দেখা হয়নি। এখন মন টানে, দেथবার জনা প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কিষ্ট উপায় নেই। পौঁুদার দেখা হয়নি গৌড়ীয় মঠ, পিলখানা,

বাঙালবাবুর বাজার। এমনকি বেলিলিয়াস লেনটাও ঠিকমতন ঘুরে দেখা হয়নি, যদিও ওইখানে পাঁচদদার এক সহপাঠী থাকত্ন। ছেচেপ্মিশের রায়টে সেই বন্থুর পিঠে ঘুরি বসিয়ে দিয়োছিন, ব্शদ্নি হাসপাতানে ছিন। তারপর কত দিন বয়ে
 করে দিয়্যেছে?

পাঁচদদা আমাকে নিয়ে আবার প্যারিসের পাথ বেরিয়েছেন্ন। বললেন, "আমার মতন বোকামি করিস না। যা দেখবার সাধ আছে তা ঝটপট দেখে নে। পরে দেখবো বলে কিছু তুলে রাথিস না, তা হলে আমার মতন অবস্থা হবে। লোকে হাজার-হাজার টাকা খরচ করে আইফেল টাওয়ার দেখতে আসতে বাখ, আর আইखেলের নাকের ডগায় বাস করে আমি দুঃখ করছি যখন হাওড়ায় ছিলাম তখন কেন ভাল জায়গাওলো সব দেখিনি?"

পঁচদদা বললেন, "ঝটপট আমদের দেশের সেরা মানুষণুলোর স্থৃতিজড়ানো জায়গাওলো দেখে নে।ওই অখ্যাত জায়গাতনোই তেে আমাদের লুভ, আমাদের পম্পিদু সেন্টার। লুভ্র-তে কোনও ভারতীয় শিল্পীব্রহবি স্ছান পায়নি। ওখানে তো সমস্ত দুনিয়াকে আমরা সেলাম করি, হিস্থ্কেপ্রই মানুষ তর সৃষ্টিশক্তির জোরে কত দুর এগোতে পারে। আর ছোট জায়গায় vুঁজে পাবি আমার


 ছু জনের ছবি তোলা হয়েছিল। মঙ্ত বড় লোক এই রোঁলা, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ !থকে আরশ করে রবীল্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সেরা মানুষদের কথা দুনিয়ার হাটে প্পৗঢে দিয়েছেন।"

প্ৰীদা হাসলেেন, "রোমাঁ রোঁলার সম্বন্ধে আর কি ఆনলি?"
आমি বললাম, "অসাধারণ এক বাঙালির সঙ্গে দেখা হলো, পৃথ্ৰীল্রনাথ মুথোপাধ্যায়। বাঘাযতীনের ডাইরেষ্ট্ট বংশধর, ভারতবর্ষ্যে মুক্তি সংগ্গাম্মর ওপর মস্ত কাজ করেছেন, এখানে সম্মানিত অধ্যাপক। ওँর সজ্গে কিচू গল্প হয়েছে। ওখানে ওনলাম, ফরাসি দেশ র্রালার তেমন স্ট্যাটা নেই, প্রভাব নেই সাহিত্যিক হিসাবে। ওনলাম, বিরাট অহমিকা ছিল ఆঁর, নিজেকে রবীল্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাবক মনে করত্নে। কে যেন বললো, ব্যজিজীবনেও রোললা অনেক দুঃখ পেয়েছেন, ওঁর স্ত্রীকে নিয়ে ভেগেছিলেন একজন পিয়ানিস্ট। রোলো ধোপ টিকেছ্ন কি না সে নিয়েও অনেকের সন্দেহ। জীবিত কালে অনেকে প্বীকিতি হয়, পরে টেকে না।"

প্পধ্টীন্রনাথের সন্গে কথাবার্তা অনেকনা উপন্যাস পড়ার মতন অভিজ্ঞত।

বাঘাযতীনের পারিবারিক গল্প, বিপ্লবীদের গল্প-শরীর শির-শির করে ওঠে। ওঁর মুখে আর একজনের কथা ওনলাম—ফরাসি দেশের গবেষণার জগতে সস্তবত সবচেয়ে সম্মানিত ভারতীয় হলেন কমলেশ্বর ভট্টাচার্য। সেই পঞ্চাশ সান থেকে কমলেশ্বর ফান্স প্রবাসী, কাম্বোডিয়ায় ভারতীয় প্রভাব সম্পর্কে জগৎ-কাপানো কাজ করে যাচ্ছেন এই ঐতিহাসিক।
"भौদূদা, আমার খবর কমলেশ্রববাবু উটকো বাঙালিদের তেমন পাত্তা দেন না, কিষ্তু ওঁর সন্গে দেখা কর্রবার জন্যেও মনটা ব্যাকুল হয়ে রয়েছে।"
"চেট্টা করে যা। ন ন্জ্রা করে, অভিমান করে মনের সাধ অপুর্ণ রেখে দেশে ফিরে যাস না," আমার পিঠে হাত রেখে বলনেন প্দাদা। "আমি তো ওই সব হিস্ট্রি-িিস্ট্রির থোঁ রাখি না। দেশছাড়া হলাম অথচ কোনও কাজের কাজ হলো ন।। সমস্ত লাইয্টা খরচের খাতায় চলে গেলো বলতে পারিস।"

আমি বললাম, "পৃপ্বীদ্রবাবুর অনেক অভিজ্ঞতা, ওঁর কাছেই ওনলাম, ভারতচন্দ্রের অন্নদামগলের প্রথম পুঁথি প্যারিসেই আছে। সেকালের ফরাসি সম্রাটের গ্রঅ্থাগারের জন্যে বইপত্র সং্্রহ করতেন্ন,"
"সুযোগ পেলে ভাল করে গুছিয়ে লিথিস ব্চুআলিদ্রের কথা, বিশেষ করে

 তে। রামকৃষ্ণ মিশন এখানে নিজ্জেল্গু খরীয় সম্প্রদায় বা প্রচার কেন্দ্র বলে সক্কীর করে রাখেনি। ওনেছি, সর্ক্রীর্রাতায় ওঁদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্যাটাস ফার্ম হাউস’ বা খামার বাড়ি। ঝড়़ের মধ্যে ভারতবর্ষের এই প্রদীপট্রকু জালিয়ে রাখা সহজ কাজ নয় রে।"
"অপনি রামকৃষ্ণ মিশনে যান না, পাচদা?" চूপ করে রইইলেন পামুদা। পাঁুদার যেতে ইচ্ছে করে, ছেটটবেলায় প্রতি দিন কাসুন্দে রামকৃষ্-বিবেকানন্দ আশ্রমে না গেলে প্দাদার ভাত হজম হতো না। কিস্ত্ এখানে সব সম্পর্ক এড়িয়ে যান। ওখােে গেলেই দেশের লোকদের সঙ্গে দেখা হবে, দুটো কথার পরেই জিজ্⿰েস করবে, কী করো? মুখরক্সে করার মতন উত্তর থাকবে না পौদাদার। নিজেকে এখন সম্পুর্ণ হারিয়ে ফেলার জন্যে তিনি উদগ্রীব হয়ে উঠেছ্ন।
"পাঁদুদা, আমি অষ্ষমী পুজোর দিনে সম্বিৎ ও কাকলির সজ্গে রামকৃষ্ণ মিশনে গিশ্রেছিলাম। মন ও প্রাণ দুই জুড়িয়ে গেলো-ভক্তিমতী বিদেশিনিরা শাড়ি পরে চোখ বুজে স্বামীজীর প্রিয় বাংলা গান গাইঢ্লে। পুজোর সময় অমন ভক্তি ও নিষ্ঠার পরিবেশ আমি দেশে দেথিনি, প্ঁুদা। आমি তো ওখানে আবার যাচ্চি, ওর ভিতরে ছুকবার চেষ্টা করবো। খাবার টেবিলে আলাপ হলো আমেরিকান সন্ন্যাসী স্বামী বিদ্যাষ্যানন্দর সঙ্গ। खান্সে বিবেকানন্দ সম্পর্কে নানা নতুন তথ্য

বহ দিন ধরে তিনি পুনরুদ্ধার করেছ্নে, সেই সব প্রবন্ধের কিছু-কিছ్ আমি পড়েছি। আরও বিস্তারিত কথা হবে সামনের সপ্তাহে ঘখন প্যারিসের পালা হুকিয়ে দেশে ফিরবার সময় হবে আমার।"

খুশি হলেন প্দুদা। "তা হলে তো ভালই হলে।। বিবেকানন্দের প্যারিস
 বড়লোকদের ভোগের কথ্থ লিথলে বুঝতে হবে হাওড়া-বিবেকানন্দ ইস্কুলের হেডমাস্টার হাঁদুদা তোর ওপর পওশ্রম করেছিলেন।"
"পौদ্রদদা, একটা মজার কथা জেনে ফেলেছি। স্বামীজীর পত্রাবলীতে প্যারিসের «ে-ঠিকানা ছিল সেটা হলো ৬ নম্বর এতাতি হউনি। শেষ দুটো কথার মানে হলো ইউনাইটেড স্টেট্স বা ইউ এস। আমেরিকানদের প্রতি ফ্রাসিদের শ্রদ্ধাঙ্জালি। এই রাস্তায় সেকানের বাঘা-বাঘা আমেরিকানরা বাড়ি ভাড়া করতেন। আমেরিকানদের সজ্গে প্যারিসের সম্পর্ক গভীর, এই শহরটাকে বুঝ্ত না পারলেও তারা বার বার এখানে ছুটে এসেছে। কে৬ শাঙ্তি পেয়েছে, কেউ পায়নি, কিষ্তু আমেরিকানদদরর্রায়ামোহ কাটেনি। বিথ্যাত আমেরিকানদের কে কোথায় বসবাস করত্নে ©্যুঁ থাকতেন চরম ভোগের মধ্যে, কেউ অর্ধাহার, কেউ অनাহারে ুেমিরিকানরা হাত গুি্যে বসে থাকবার পাত্র নয়, প্যারিসের এক এব্ব<< রাস্তা ধরে ইতিহাসের রোজনামচা
 ইতিহাস-বিস্থৃত জাতি, তাই আআস্মিদী পরম থ্রিয়জনরা কোথায় কি করেছিলেন তার হিসাব রাথিনি। স্বামীজী সম্বc্ধে অনেক কাজই হয়েছে আমেরিকান ভক্তদের প্রচেষ্টায়

মজার কথাটা হলো, স্বামীজির চিঠিতে শে ঠিকানা রয়েছে সৌট হলো आমেরিকান ভক্তর ভাড়া করা বাড়ির ঠিকানা। अथানে সময় কাঢ্টেয়েছে বিবেকানন্দ, কিস্তু সব সময় থাকেননি। থেকেছেন নানা উদ্টট জায়গায়, তার মধ্যে এক জায়গায় তো সিঁড়ি ভেঙে উঁদু বাড়ির টঙে উঠতে হার্টেফেল হবার উপক্রম হতো।

আরও একটা মজার কথা, সংসার-ত্যাগী সন্যাসী প্যারিসে দীর্ঘ সময় কাট্ট্র্যেছ্নেন পশ্চিমি সভ্যতার অর্থনৈতিক অগ্রগতির থ্ৰ゙জখবর করতে। দিনের পর দিন দীর্ঘ সময় কাট্য়ে়েন প্যারিসের বিশ্ব-প্রর্শনীতে- शুটিয়ে-খুটিয়ে
 মানুষের দুঃখ ও দরিদ্র সর্বত্যাগী সন্যাসীদেরও দোটানায় ফেলে দিত্যেছিল, ঈশরের অনুসঙ্ধান মুলতুবি রেখে তাঁরা থুঁজতে বেরিয়েছিলেন মননুষের দৈনন্দিন দুঃখ দূর করার পথ।

কিস্তু ভারতের মগ্গলকামীরা কেন্ন প্যারিসের দিকে তাক্য়ে ছিলেন ! কারণ বোধগম্য। সর্বশক্তির আধার লজন তখন সাজ্রাজ্যবাদী প্রতুর কর্মকেন্র্, সেখানে কেমন করে মিনবে মুক্তির পথ ? স্বাধীনতা ও গণতজ্ট্রের পীঠস্থান হয়েও লজন তো নেমেছে ভারতবর্ষকে চিরকাল দাসশ্বশৃশ্ফলে বক্দি রাখতে। আর প্যারিস তার শত অপরাধ সত্রেও সেই বিপ্লবের যুগ থেকে বিশ্গের মুক্কিকামীদের পুণ্যতীর্থ। আর উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সংযোগ মুহূহ্ত তো ফরাসি সভ্যতার স্বর্ণবুগ, যাকে আদর করে ফরাসি বলে, বেল ইপক। শিক্লে, সাহিতো, সৃষ্টিতে, বিজ্ঞনে, ব্যবসায়ে, প্রयूক্তিতে সৃষ্টিকর্ত তো ওই সময়ে ফরাসির কপালে জয়তিলক এঁঞে দিয়েজ্নে। ফরাসি তার বিশ্পজয়ী শি⿵্প ও বাণিজ্য প্রতিভার প্রমাণ দেবার জন্যে আয়োজন করেছে বিশ্পমেলা, যা আকর্ষণ করে এনেছে সমস্ত বিপ্পের বিমোহিত মানুষদের। সেখােে যেমন নব-নব কন্নাসৃষ্টির সমারোহ তেমন আয়োজন বিষ্ঞান ও প্রयুক্তির নবতম নিদর্শন, সেই সব নিদর্শন যা সারা বিশ্শ শতাব্দী জুড়ে বিশ্ব সংসারের জীবনयাত্রার ওপর প্রভাব বিস্তার করবে।

তাই ফরাসির প্রতি আকৃষ্ট इওয়া ছড়া উপায় কী স্বাধীনমনা ভারতীয়র ?


 নয় ফরাসি সভ্যতায়। বিবেকানন্দর্র ফরাসি সভ্যতাসন্ধান ইদানীং आরও घটনাময় হয়ে উঠেছে আমেরিক্ক্রু সন্যাসী বিদ্যাষ্মানন্দর לৈর্যশীল গবেষণায়। এ-বিষয়ে আরও দু’একটা কথ্া স্যরণ করতেই হবে আমাকে, কিষ্ঠে এই মুহ্রের্টে পাচদা অन্য কয়েকজনের প্রসF উখ্গপন করজ্নে।

পাম্দা বললেন, "স্বামী বিবেকানন্দের কথা তবু তো দেশের নোকের কিঘ্য়া জানা আছে কিস্ুু কেমন নির্নর্জ্জর মতন আমরা ভুলে গিয়েছি কয়েকজনের কथा যাঁরা এই শতাব্দীর ওরুতে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের প্রদীপ জ্রেনেছিলেন এই প্যারিসে বসে।" প্চাচাদা দুঃখ করলেন, কত ভারতীয় এই প্যারিসে আসে, তদের কেউ জানতে চায় না, শ্যামাজী কৃষ্ণর্মা এবং মাদাম কামা কোথায় বাস করতেন। কোন বাড়ি থেকে তাঁরা ভারতকে স্বপীীন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর মঁশিয়ে রানার কথা তুললে তো ফ্যাল-ফ্যাল করে মুখের দিকে তাকায়—ভাব দেখায় তিনি आবার কিনি? কোন দুঃথv পুরন্গে কাসুন্দি ঘেঁটে ফরাসি পারফিউম ও ফরাসি রান্নার সুখভোগ থেকে নিজেকে মুহুর্তের জন্য দুরে সরিয়ে রাখবে??"

আমি ছুপ করে রইলাম। বই খুঁজলে সংস্কৃত পণ্তিত শ্যামজী কৃফ্৫বর্মা ও মাদাম কামার নাম খুঁজে পাওয়i যায়, কিক্তু মানুমের মুণে-মুথে তাঁদের নাম নেই,

যেমন আছে আমেরিকান মুক্তি আন্দোলনের নায়কদের নাম মার্কিনি ছাত্রদের মুখে-মুথে। আমরা সর্ব অর্থে আய্עবিশ্মৃত।

পাচ্দা আমাকে ভারতের মুক্তি আন্দোলনে প্যারিসের ভূমিকা সম্বন্ধে সজাগ করে দিয়ে ভালই করলেন। দूঃখ করলেন, "ভারতের স্বাধীনতা সং্রাম সম্পর্কে কে小ও বই এখনও বেস্ট সেলার হয়নি কেন বনতে পারিস? পৃথিবীর আর কোনও দেশে এমন কাণ্ড ঘটেনি।"

পাঁদদা স্বদেশের সন্গে সম্পক না-রেখেও এঁদের কথা মনে রেখেছ্নে। বিদেশের মাটিতে জীবনসংগ্গামের প্রচেষ্টা চালিয়ে ভারতের বিপ্পব আক্দোলনের অ্শীদার হওয়া যে কত কঠিন কাজ তা বিদেশের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত না হলে বোঝা যায় না।

ঝটপট অনেক কথা পাঁদদা স্যরণ করিয়ে দিলেন। বললেন, "পখ্তিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা, সর্দার সিংজি রাওজি রানা, দয়ান্দ সরস্বতী এবং মহাা্মা গাা্ধী সবাই তুজরাতের সৌরাষ্ট্রের অধিবাসী, কৃষ্বর্বর্মার জন্ম ১৮৫৭ সালে, সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ বুৎপত্তির জোরে অঙ্সফোর্ডে আসেন, প্প্রে ব্যারিস্টার হন। ১৮৮৩ সালে কিছू দিনের জন্যে দেশে ফেরেন, চাপ্ব্য়ছর পরে আবার বিলেতে

 কেটেছে প্যারিসে। এই ভদ্রলোক্র্র্য় জীবিতকালের উপার্জনের প্রধান অশশ ব্য় করেছিলেন বিষ্মবীদের পিল্যে, মৃত্যুর পরও সম্পত্তি রেথে গিয়েছিলেন প্যারিস বিশ্পবিদ্যানয়ে ভারতীয় ছাত্রদের কল্যাণের জন্য।"
 এবং কাঁম সম্ব<্ধে। দেশে গিয়ে ভান করে নেখ ওঁদের সম্বক্ধে। তোকে মনে রাখতে হবে ফ্রুদিরাম বে বোম ফাট্ট্যেছিলেন তার সুতপাত এই প্যারিলে। এই কজের পথিকৃৎ ছিলেন হেমচন্গ্র কানুনগো (দাশ), এই সেদিনও তিনি বেঁচেছিলেন, বাঙালিরাও ওঁকে নিয়ে তেমন যাথা ঘামায়নি। বইপত্তর গোটাকয়েক আছে, কিষ্তু সবই লাইব্রেরিতে সাজানো আছে, মানুভের হুদয়ে স্থান পায়নি এখনও।অথচ ভাব জো মানুষের দুঃসাহসের কथা—মেদিনীপুরে নিজের জমিজমা বিক্রি করে একজন যুবক ফরাসি দেশে হাজির হলেন স্রেফ বিস্ফোরক বানানোর বিদ্যা আয়ত্তের জন্যে। এখানে কার্ল মার্কসের দhৗহিত্র লংগে এবং সোসালিস্ট নেত জয়রে এবং আরও অনেকে বিপ্পব আc্দ্দাননের বব্টু হলেন এবং এঁদেরই সাহায্যে বাঙালির ছেলে র্শ বিপ্পবীর কাছ থেকে বিস্ষোরক যানান্না শিখলেন। তুই কল্পনা কর প্রমথ নাথ দত্ত নামে আর এক ছেকররা নাম ও জাত গোপন করে ফরাসি বৈদেশিক পন্টনে ভর্তি হয়ে গেলো। তাদের চোথে

ভারতের মুক্তির স্বপ্ন। তুই ভাব, আলিপুর মামলার সময় নরেল্র্রনাথ গোস্বামী নিহত হলে প্যারিসের কাগজে লেখা হচ্ছে, ‘ভারতীয় বিপ্লবীরা জেলের মধ্যে থেকে যেভারে আততায়ীকে হত্যা করেজে, এ ইউরোপের বৈপ্পবিক ইতিহসে ঘটে নি।’ তুই ভাব, বিদেশের মাটিতে বসে সেযুগে কৃষ্ণবর্মা চালু করছেন, শহিদ প্মুদিরাম, প্রফুষ্ম চাকী, কানাই দত্তর নামে স্কলারশিপ। এই বৃত্তির শর্ত ছিল দেশে ফিরে গিয়ে সরকারি চাকরি করা চলবে না। কৃষ্ব্বর্মা পরে সাভারকার এবং হেমচ্্র্র কননননগের নামেও বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।"

শ্যামাজী কৃষ্ববর্মার জীবনে ছিন নানা দুঃখের স্পর্শ। প্রিয প্যারিসেও তিনি নিরাপদদ বসবাস করতে পারেন নি। প্রথম যুদ্ধ লাগার সময়ে ইংরেজ ও ফরাসির জঁততত বাড়বে এই আশঙ্কা করে তিনি প্যারিস ছেড়ে চলে গিক্রেছিলেন সুইজারল্যাতের জেনিভায়। পিছনে পড়ে রইইলেন অন্য দুই সংগ্রামী—মাদাম কামা এবং রানাজী। এঁদর এই দুঃসাহসের জন্যে চরম মুল্য দিতে হলো। পুরো যুদ্ধের সময়টা কাটাতে হলো বন্দীদশায়।

পাদ্দদা বললেন, "মিছিরি আমাকে একাহা বই উপহার দিশ্রে গিয়েছিল-মানিকতনা বোমা মামলায় যাবম্জী(6) Wারাদণ্ড দজিত কানুনগোর ‘‘াংনার বিল্লব প্রচেষ্টা।' আজকাল ছেলেরার্রু সব বই পড়ে না কেন রে?" আমি কী উত্তর দেবো? কোন্ যুগে ক্থা বলা শাক্ত।
 আইসক্রিম চুষে সময় না কাট্টিয়ে এদের সম্বক্ধে রোঁখ্রর নেবার প্রতিশ্রতি দিয়েছিস। पুই প্যারিসের ভারতীয় মহলে ন্থাজখবর কর, প্রয়োজনে বাঘাयতীনের নাতির সঞ্গে আবার কথা বল, লাইত্রেরিতে গিয়ে বস, কাগজপ্তর দেখে কিছু ঠিকানা জোগাড় কর। আমি তোকে ওই সব পুরন্না স্মৃতি-ঘেরা রাস্তা ও বাড়ি খুঁজে দেবো, তুই এদের সম্বক্ধে বাঙানিদের ওুৎসুক্য জাগিি্যে তোল।"

পাঁদা আরও একটা জবর খবর দিলেন। বললেন, "বাঙালিরা যে বহ্কাল ধরে ফরাসির তারিফ করছে তা আমি এখানকার ছেলেদের বলি।আমি এখানকার একটা বইতে পড়লাম যে ১৮৩০ সালে বড়দিনের দিন হিন্দू কলেজের ছাত্ররা কলকাতার অক্টেরেলোনি মনুমেন্টের চড়়োয় ফরাসি তেরझা ঝাঙা উড়িয়ে দিয়েছিল। জাত সম্বন্ধে তারিফ না থাকলে বাঙালি একাজ কিছুতেই করতো না।
"‘ুই ডাব বৈদাস্তিক সন্যাসী বিবেকানন্দ এই প্যারিসে বসে ১৯০০ সালে নৈরাজ্যবাদ রুশ নেত ক্রপট্ককিনের সজ্গ আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন! এই আলাপর বিবরণ কোথাও বেরিয্যেছে কিনা আমার জানা নেই, ঢুই রামকৃষ্ণ মিশনের আমেরিকান সন্ন্যাসী বিদ্যাষ্মানন্দকে জিজ্ভেস করতে পারিস। তবে ওঁর

সঙ্গে কথা বলার আগে ইচ্ছে হলে বিবেকানণ্দের একটা প্রবদ্ধ পড়ে ফেেন, আমি ফটোকপি পাঠিয়ে দেবো। প্রবন্ধের নাম ওনে অনেকেই হু। হয়ে যাবে-‘আই অ্যাম এ সোসালিস্ট’"’

দूঃəথিনী বাংলা মায়ের সোনার ছেলে হেমচন্দ্র কননুনগো (দাশ) তাঁর বিপ্নবজীবনের স্থৃতিচিত্রটি রচনা করেছিলেন বিপ্নব আন্দোলনের মধ্যসময়ে। এক সময় ঘরছড়া বিপ্পবীদের হাতে-হাতে ঘুরতো এই বই, সাধারণ মানুষের পক্ষে এই নিষিদ্ধ বই জোগাড় করা সষ্বব হতো না। আর এখন এই বই মূদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়, কিষ্তু পাঠকসংখ্যা নিতাত্তই কম। আய্মবিশ্মত জাতির পক্ষেই বে অকৃতজ্ঞ জাতি হয়ে ওঠার সজাবনা প্রবল তা ইদানিং প্রায়ই আমাদের স্যরণ थाকে ना।

কবে কোথায় কোন্ বাড়িতে হেমচন্দ্র এই প্যারিসে রাত্রিবাস করেছিলেন তা জনা থাকনে মন্দ হতো না। কিস্তু সেসব খবর এখনে কে রাখে ? অথচ হেমচন্দ্র দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন, বেঁচেছিলেন ১৯৫৩ সাল পর্যশ্য। আমরা ইচ্ছে করলেই তাঁর কাছ থেকে প্যারিসের সমস্ত ঠিকানা জেনে নিজ্জেপারাম। প্যারিসে বসেই ওনनলাম হেমচ্দ্র ছিলেন এক কলেজে রসায়াধ্পে ডিমনস্ট্রেঁর ও সেই সক্গে স্কুলের অকন শিক্ষক। একসময় চিত্রাকনরেু্রে প্লpশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।


 ১৯০৬ সালে পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে তিনি ইউরোপে হাজির হন। অথ্থ निঃশেষ হয়ে গেলে তিনি শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার সাহযयাপ্রার্থী হন। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের নজরে পড়ায় হেমচন্দ্র চলে আসেন বিপ্পবের মহাতীর্থ প্যারিসে। এইখানই তিনি বোমা তৈরির প্রণালী শিক্কা করেন। এবং দেশে ফিরে আসেন ১৯০৭ সলে। হেমচন্দ্রের তৈরি প্রথম বোমাটি পড়ে ফরাসি চন্দননগরে মেয়রের ওপর। তিনি বেঁচে যান। চাঁর দ্বিতীয় বোমাটি বইয়ের আকারের, পাঠানো হয়েছিল কিসসযোর্ডের কাছে। তিনি বইটি না থোলায় বেঁচে যান। ত্ত্তীয় বোমাটি বাবহার করেন জ্ষুদিরাম ও প্রফুম্ম চাকী ১৯০৮ সানে ৩০ণে মে। পরের মাসেই মুরারিপুকুর বাগানবাড়িতে হেমচন্দ্র ধরা পড়েন এবং দ্বীপান্তর দত হয়।

শিল্পী হেমচন্দ্রের কিছ্ৰ খবরাখবর প্যারিসে রয়েছে। জেেন থেকে ১৯২১ সালে মুক্তি পেফ্যে তিনি আবার শিল্পী হিসেবে জীবনयাপনের চেট্টা করেন। এই পর্यাক়ে ফটোগ্রাফিচেওও তাঁর প্রবল আগ্রহ হয়। হয়जো এই আগ্রহের সc্সে প্যারিস প্রবাসের কোনো সম্পক ছিল, কিট্তু সে থবর এথন কে আর খֶঁটিয়ে দেখবে ? আมরা ওชখু জানি হেমচন্দ্রই আলিপুর বোমা মামলার একমাত্র আসামী

यিনি শত চেষ্টাতেও পুলিশের কাছে কোনো বিবৃতি দেননি। আরও একটি খবর দুঃথজনক—জীবন্নে শেষভাগ তিনি মেদিনীপুরে স্বগ্রমে লোকচক্ষুর অস্তরালে অতিবাহিত করেন। এই পর্বে তিনি নাকি ভীযণ ‘সিনিক’ হয়ে উঠেছেছেন।

সংসদ বাঙালী চারিতাভিধানে হেমচc্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনকথায় এক ‘রত্ত ব্যবসায়ীর’ উঞ্লেখ আছে। কিন্তু এই রত্ত বাবসায়ীটিই বে সর্দার সিংজী রাওজী রাণ, ওরফে ব্যারিস্টার রাণা, ওরফে মঁশিয়ে রাণা তা নিশ্চিত হওয়া গেলো এই প্যারিসের প্রবাসে। কিছু-কিছু কথ্যা প্রুদা ওনেছেন, সেওুো লিপিবদ্ধ করা গেলে।। কিছু কথ্যা যথাসময়ে পেয়েছিলাম বোম্বাইয়ের সলিলদার কাছ থেকে। ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের নানা খবরের খনি হনেন এই সলিল দা। ইন্দুলাল ১৯৩৭ সালে শ্যামজী সংক্রান্ত কাগজপত্র পান প্যারিসে মঁশিয়ে রাণার কাছ থেকে। এইসব নথিপত্র ইংরেজ আমলে গোপনে ভারতে এলেও সেঙেো দেশ স্বাধীন হবার আগে প্রকাশ করা সঙ্ভব হয়নি। বীর সাভারকারের অশাত্ত জীবনের অनেক তথ্যও এই রাণা-সং্গহ থেকে পাওয়া লিয়েছিন্ল।

প্চদদা বললেন, "প্যারিসের লোকেরা শত অনায় করলেও আমাদের পল্ষে
 কথ্থ মতো হেমচন্দ্র আমাদের জাতীয় পন্ত্র প্রস্তুত করেন, यদিও জাতীয়


 অনুগত্দে নির্দ্রে দেন তোরর্র জাতীয় পতাকা তৈরি করো। সেই অনুযায়ী শচী ্्দপ্রসাদ বসু ও তাঁর বক্লু এক পতাকা তৈরি করলেন, যার রূপ ত্রিবর্ণ রঞ্জিত। ১৯০৬ সানে ৭ই আগষ্ট কলকাতায় গ্রিয়ার পার্কে এই পতাকা উজ্ডীন করা হয়। তারপর এই পতাকা তোলা হয় কলকাতায় কংগ্রেস সেশনে ভ্যোনে সভাপতিত্ব করেন দাদাভাই নৌরাজী। এই ন্থীরাজী যখন কংখ্গেস সভাপতিত্ব করার জন্যে ইউরোপ থেকে কলকাতার পথে রওনা হন তখন প্যারিস রেলওয়ে স্টেশেনে ভারতবাসীরা ঢাঁকে বিপুল অভিনন্দন জানান। সেই দলে হেমচন্দ্র উপস্থিত হিলেন। এইখানেই কथা ওঠে আরও কয়েকমাসের মধোই জর্মানির স্টুটাঁ্ট শহরে দ্বিতীয় সোসালিস্ট ইন্টরন্যাশনাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সেখানে কয়েকজন ভারতীয় প্রতিনিষি প্রেরণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

১৯০৭ সালের আগষ মাসের এই সম্মেলনে ৮৮৪ জন প্রতিনিধি এসেছিলেন। টপস্থিত ছিলেন স্ব্যং লেনিন। ভারতবর্ষের প্রতিনিষিষ্ব করেছিলেন মাদাম কামা ও মঁশিয়ে রাণ।

সর্দার সিংজী রাগার পারিবারিক ইঠিহাস বেশ রোমাঞ্ককর।এঁদের পুর্বপুরুষ

রাণাপ্রতপের সৈন্যবাহিনীতত কাজ করতেন।আরাবক্মী পর্বততর যুদ্ধে রাণাপ্রতাপ মেগল সেনাবাহিনীর দ্বারা বেট্টিত হন। প্রতাপকে চিনতে পেরে তিনি যাতে মেগলের হাতে বন্দী না হন তার জনা সর্দার সিংজীর পুর্বপুরুষ বালেন, রাণাজী আপনার রাজকীয় উষ্ণীষ আমার মাথায় পরিয়ে দিন, বিপদ এলে আমার ওপর আসুক।এই ভাবে মোগলের চোথে ধুলো দিয়ে পালালেন রাণাপ্রতাপ, আর এঁরা পেলেন রাণা উপাধী অट্তত একবার তো রাণার উষ্টীষ তাঁদের মাথায় চড়়েছে।

১৮৯৭ সালে এলফিনস্টোন কলেজ বোপ্বাই থেকে বিএ পাশ করে রাণাজী বব্ধুবাধ্ধবদের অর্থসাহা্্যে ব্যারিস্টারি পড়বার জন্যে বিনেতে যান। এর আগে ১৮৯৫ সালে পুণা কং兀্রেসে তিনি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সংস্পর্শে আসেন।

১৮৯৮ সালে ইনার টেম্পলে ব্যারিস্টারি পড়বার সময়েও রাণাজী ঁাঁর কাথিট্যাড়ী রাজপুত পোশাক পরডেন এবং সেই সন্গে পাগড়ি। বিচিত্র-পোশাক এই ভারতীয় যুবককে দেখে লণুনের পথে থমকে দাঁড়ালেন আর একজন ভারতীয়, यিনি নিজ্জেও ব্যারিস্টার হয়েছেন। ইনিই শ্যামাজী কৃষ্ট্রর্মা। দুজনে পরিচয় হলো। এই শ্যামাজীকে পরে স্বদেশীয়ানার স্রন্যে ব্যারিস্টারের সনদচ্যুত
 করেন, ব্যারিস্টারির খাত থেকে ఠাঁর নাম দে দেয়া হয়। বহ্ষাল পরে এই সেদিন ঢক ঢোল পিটিয়ে মহাষ্মা গাক্ঞী নাম আবার খাতায় তোলা হয়েছে,
 এখনও হয়েছে বলে ఆनिনি।

আমাদের রাণাজী ব্যারিস্টারী পাশ করলেও, বুমতে পারলেন লগেনে থেকে স্বদেশী আন্দোলনের কাজ চানানো শক্ত হবে। তাই তিনি হাজির হলেন প্যারিসে।যথাসময়ে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মাদেরও এই পথ অনুসরণ করতে হয়েছিল।

কার্তিয়ারের দোকানে মণিমুক্ত সম্পর্কে রেঁজখবর করতে গিয়েই ওনেছিলাম, মুক্তে বাবসায়ে এক সময়ে বোম্বাইয়ের মঙ্ত ভৃমিকা ছিল। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মণিকাররা বোম্বাইতে তাঁদের সারাক্মণের প্রতিনিষি রাখতে বাধ্য হতেন। কিষ্তু খোদ প্যারিসের মুক্তে ব্যবসায়েও যে তারতীয়রা হাত বাড়িয়েছিলেন তা আমার জানা ছিল না। প্দাদার কাছেই তনলাম, প্যারিসের এমনই একজন মুক্েে ব্যবসায়ী ছিলেন শা। এঁর সল্গে রাণার পরিচয় হয়েছিল লఆনে। পারিবারিক কারণে শা ক<্যেকমাসের জন্যে দেশে ফিরে আসতে চাইছিলেন। তখন তো ছস করে কয়েকঘণ্টায় দেশে উড়ে আসা যেতো না, জাহাজে থাকতে হতো বেশ কয্রেকদিন। ফিরতেও সময় লাগতে। তাই অশ্তত তিন মাসের সময় হাতে না থাকলে ভারত থেকে ইউরোপে, ইউরোপ থেকে ভারতে আসবার মানে হরো ना।

রাণাজী চিঠি পেলেন, শা-য়ের সাময়িক অনুপস্शিতির সময় তিনি यদি প্যারিসে এসে মুজ্কের ব্যবসা দেখাশোনা করেন। ১৮৯৯ সালে রাণাজী তথন সবে ব্যারিস্টার হয়েছ্নে, তিনি এ-সুযোগ হাতছাড়া করেলেন না। ওই বছরের শেবের দিকে তিনি হাজির হলেন প্যারিসে মুক্েে ব্যবসায়ে যোগ দিতে। পরে তিনি নিজেই স্বধীনভাবে ব্যবসা ুরু করেন এবং প্রভৃত বিক্তশালী হন।

রাণাজী ১৯০৪ সালে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এক জার্মান মহিলাকে। এই ভারতপ্রেমী মহিলা ১৯৩১ সন পর্যন্ত আমৃত্যু রাণাজীর সমশ্ত কাজকর্ম অশ্শ্শ গ্রহণ করেন এবং নীরবে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সজ্গে জড়িয়ে পড়েন। প্যারিসে রাণাজীর বাড়ি ছিল সবরকম্মের ভারতীয়দের মিলনকেন্দ্র। যার যখনই প্রয়োজন তখনই হাজির হবার স্বাধীনতা ছিল। খ্যাত-অথ্যাত সবাই রাণাজীর অতিথি হতেন। রাণাজীর স্ত্রীর প্রীত্মিধ্ধদের তালিকায় ছিলেন সরোজিনী নাইডু, বিটলভাই প্যাটেল, লাজপত রায়।

রাণাজী ওধু বিপ্নবী ও ব্যবসায়ী ছিলেন না, সাহিত্যে ছিল বিরাট অনুরাগ। এঁর লাইত্রের ছিল বিরাট। যার কিছू অংশ পরবর্তী কালে তিনি বিশ্পভারতীকে দান করেন। সুতরাং রাণাজীর ব্যক্তিগত পুস্তক স্তুই দেখবার লোভ হলে ইুক করে একবার বিশ্পারতী ঘুরে আসা যেতে ঞ্রে। এঁদের পরিবারে রবীী্র্রডক্তি

 এই পরিবারের যোগাযোগ ছিন্র দিন। রণজিৎ সিং অকলে ক্ষয়রোগে মারা যান প্রথম মহাযুদ্ধের সময়—এई সময় ফরাসীরা ভীষণ ইংরেজভক্ত হয়ে ওঠেন এবং ইংরেজের শব্রেকে নিজের শত্রু মনে করে মাদাম কামা ও রাণা পরিবারের সবাইকে প্যারিস থেকে সরিয়ে বন্দী রাথেন। এই সময়েই ক্ষয়রোগে রণজিৎএর মৃত্যু হয়।

রাগাজীর জীবনে দু'টি প্রধান অধ্যায়—>৯০৫-১৪ এবং ১৯২০-৪৮। দ্বিতীয় অংশটি তাঁর সাংস্কৃতিক জীবন। প্যারিসে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ভারতীয়দের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৫ সালে।এই সভার উদ্দ্যোক্ত রাণাজী।

বরোদার সেনানায়ক মাধবরাও যাদব ছিলেন বিপ্পবী। যুদ্ধবিদ্যা শেখবার জন্যে তিনি প্যারিসে হাজির হন, কিষ্ু נ্রান অথবা জার্মানিতে স্কুলে पুকতে পারলেন না। রাণা তথন পাকড়াও করলেন রাশিয়ান দূতাবাসকে এবং এঁদের সুপারিশে মাধবরাও पুকলেন সুইজারল্যাণের এক মিলিটারি স্কুলে।

পাহৃদা বনলেন, "১৯০৫-৭ সানের প্যারিসের কথা একবার ভেবে দেখ। ভারতের মুক্তি আন্দোলনের পীঠস্থান হয়ে উঠেছে এই শহর, দুই নিবেদিতপ্রাণ

ভারতীয়র নেতৃণ্বে। একজন রাণাজী আর একজন মাদাম কামা। এঁরা দুজনেই ভায়া লఆन মুক্তি-আc্দোলনের পীঠস্থান প্যারিসে হাজির হয়েছেন।'

মাদাম কামার জন্ম এক পার্শি পরিবারে ১৮৬১ সালে। এঁর বাবা সোরাবজী যামজী প্যাটেল ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। তিনি সেयুগে প্রত্যেক ছেলে মেয়ের জন্যে ক<্যেক লশ্ছ টাকার সম্পষ্তি ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। মাদাম কামার বিয়ে হয় রোস্ড্ কামা নামে এক ধনী সলিসিটরের সঙ্গে। রাজনৈতিক কারণে এই বিয়ে টেকেনি। বিবাহ বিচ্চেদের পর ১৯৩১ সালে মাদাম কামা লতুনে পাড়ি দেন এবং ওখানে দাদাভাই নৌরাজীর সহকারিণী হিসেবে কংগ্গসের পক্মে প্রচারের কাজ গ্রহণ করেন। শোনা যায় মাদাম কামা ছিলেন অসাধারণ বক্জ। পৃথিবীর বিভিন্ন আন্দোলনের খবর ছিল তাঁর নখাঞ্রে। আয়ার্ন্যা৩, পোনাও, মিশর, ঢুরস্ক, মরক্কে সর্ব্র মুক্কিকামীদের সহ্গে তার্র পত্রালাপ চলতো।

ওনলাম, মাদাম কামা থাকতেন প্যারিসের এতোয়ান অঞ্ßলের একাঁ ছোট বোর্ডিং হাউসে। সেই ঘরেই জমতো তরুণ বিপ্ববীদের ভিড়। পাঁদূদা বললেন, "কিছ্ম না পারিস চিন্মোহন সেহানবীশের র্রশবিপ্রব্রু প্রবাসী ভারতীয় বিপ্পবী



 কুড়িন অটোমেটিক ব্রাউনি পিওৃুু পাঠিয়েছিলেন বীর সাভারকারকে। ১৯০৯ সালে নাসিকের ম্যাজ্রিসট্রেট জ্যাকসনকে এবং টিন্নভেনির ম্যাজিসট্ট্রেট এশেকে বিপ্লবীরা ুুলি করে হত্যা করেন রাণাজীর পাঠানো পিস্তল দিয়ে। প্যারিস থেকে রাণাজोর পাঠানো পিজ্তলওলো গিয়েছিল লওনের ইত্যিা্রা হাউসে। ওখানকার রাঁখুनि ছত্তহূ আমিন ওতুলো প্পৗছে দিয়েছিল ভারতবর্ষে।
"জ্যাকসন হত্যা মামলায় সাভারকারকে জড়িত করা হয়। একই মামলায় ধরা পড়ে ছততুজ আমিন রাজসাশী হয় এবং স্বীার করে সে প্যারিসে রাণাজীর বাড়ি থেকে পিস্তুল নিয়ে বোম্বাই পৌছে দিয়েছিল। রাণাজীর নাম জড়িয়ে পড়ায় মাদাম কামা চিত্তিত হয়ে উঠলেন। টাঁর ধারণা হলো এই মামলায় রাণাজী ও
 তখন রাণাজীকে বাঁচাবার জন্যে মাদাম কামা দুম করে সব দায় দায়িप্র নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিলেন। আজকের মানুষ এইধরনের কथा ভাবजেও পারবে না। মাদাম কামা প্যারিসের ইংরেজ কন্নসাল জেনারেেের অযিসে গিয়ে স্বীকারোজ্তি দিলেন, পিস্তলের বাঙ্গ রাণাজীর বাড়িতে ছিল সত্য, কিস্ুু তিনি এ-বিষয়ে কিমিই জনতেন ना। সাভারকারও কিছু জনত্ন না। দूজনেই সম্পুর্ণ নির্দাষ।

[^4]পিস্তনণুলো আমি সংগ্রহ করেছিলাম এবং আমিই সেণেলো বাল্সে প্যাক করি। আমিই ছঅভুজ আমিনের সঙ্গে সেগুবো বোম্বাইতে পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং সব দায়দায়িত্ব আমার। যদি কেউ দোষী হয় তা আমি।"

পাঁদদা বললেন, "বীর সাভারকার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পানাবার চেষ্টা করেছিনেন এবং ইংরেজ ও ফরাসীরা মার্সাই বন্দরে আইন অমন্য করে ওঁকে পাকড়াও করে ইংরেজের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এই মামলা হেগের আন্তর্জাতিক আদানত পর্যশ্ত গড়িয়েছিিন। আমাদের মনে রাখতে হবে এই মামলায় সাভারকারের হয়ে লড়েছিলেন একজন ফরাসী সমাজত্ত্রী। তিনি অবশ্য যা-তা লোক নন, স্বয়ং কার্ল মার্কসের দোহিত্র জাঁ লুcে।"

পাঁচূদা বললেন, "সেকানের বিপ্লবীদের সজ্গে ছিল সাহিত্যের নিবিড় বোগাযোগ। রাণাজীর বিশাল নাইব্রেরির কথা বলেছি। কামা পড়তেন দেশ বিদদশের সাহিত্য। গোর্কির বিখ্যাত কবিতা ‘বাজপাখির গান’ পড়বার শখ ছওয়ায় তিনি একজন রাশিয়ানকে অনুরোধ করেন ফরাসিতে এই কবিতার একটা তর্জমা দিতে। রুশটির নাম পাভ্লোভিচ। তিনি লিখ্য়ছ্ছে : ‘দিন কয়েকের মধ্যে


 গোর্কি নিজে কামার লেখা চেয়ে জে iventra রুশ পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে। এইসব বোোপড়ার ঘটনা ঘটজ్టু এঁদের ভুলে গিশ্রেছি।"

স্টুটগার্ট সন্মেলন, ভেখানে মাদাম কামা ভারতবর্ষে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা (প্যারিসে নির্মিত) তুনে ধরেন সেখানে ভারতীয় প্রতিনিধিরা যাতে যোগদান করতে না পারেন তার জন্যে ইহরেজরা প্রচঔ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই চেষ্টায় মদত দিয়েছিলেন, ব্রিটিশ শ্রমিক নেতা রামজে ম্যাকডোনাম্ড, যিনি পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার, এই রামজে ম্যাকডোনান্ডের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হবার কথা হয়েছিন। শ্ত্রী বিয়োগ না হলে ১৯১১ সালে রামজে ম্যাকডোনাল্ড ভারতের জাতীয় কংগ্রসের সভাপতি হতেন। ফরাসীদের চেষ্টায় মাদাম কামা ও রাণাজী সেবার স্টুটাাঁে উপস্থিত থাকতে পেরেছিলেন।

প্রথম মুদ্ধ বাধার সজ্স-সজ্গ মাদাম কামাকে ইংরেজের বিকুদ্ধে কার্যকলাপের জন্য গ্রেল্যার করে পাঠানো হয় দক্ষিণ ফালেের এক গাঁ়ে। বলা হয়, ফাসে যুদ্ধরত ইণিয়ান আর্মির সন্গে যাতে তার যোগাযোগ না হয় তার জন্যে এই বাবস্থ। স্যঁাতসেঁতে বাড়িতে বন্দিদশায় মাদাম কামার স্বাস্থ ভেঙে পড়ে এবং ফরাসি

বন্ধুবান্ধবদের প্রচেষ্টায় তাঁকে আর কোনো দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানো হয়নি, যেমন পাঠানো হয়েছিল মঁশিয়ে রাণাকে সেন্ট মার্টিনিক দ্বীপে।

এর পরেও মাদাম কামা বেশ কয়েকবছর বেঁচেছিলেন এবং তিনি ভারতবযেে ফিরে আসেন ১৯৩৫ সালে। আরও এক বছর রোগভোগের পর ১৯৩৬ সালে বোম্বাইয়ের এক জেনারেল হাসপাতানে তিনি মারা যান। সাভারকার দুঃখ করে লিখেছিলেন, "মাদাম কামা সকল্লের অজান্তে বোম্বাইতে মারা গেলেন সম্পুর্ণ অকৃতজ্ঞ এক পরিবেশে।"

আমরা ফিরে এলাম রাণাজ্রী প্রসঙ্গে। প্যারিসে বিপ্লবী হেমচন্দ্রর প্রধান ভরসা ছিলেন রাণাজী। ‘বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা’ বইতে হেমচন্দ্র লিখেছেন : "তাঁর জহরতের কারবার সেখানকার ভারতবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে ছিল ক্ষুদ্র রকমের, কিষ্তু তাঁর প্রাণটি ছিল বোধ হয় সবচেয়ে বড়। তাঁর সহানুভৃতিতে সুদূর বিদেশেও ঘরে আছি বনে মনে হতো। अনেকের কাছে বিমুখ হয়ে, শেবে তাঁরই কৃপাতে একটা ছোট ল্যাবরেটরি হয়ে গেলো।"

আমাদের মনে রাখতে হবে, রাণাজীপ্রদত্ত স্কলাব্ৰপপশ নিয়েই বীর সাভারকার বিদেশে এসেছিলেন।

বোমা নির্মাণ শেখবার জন্যে উৎকণ্ঠিন্টে মচন্দ্র এবং সহযোগীদের জন্য রাণাজী যে ঘর ভাড়া করেছিলেন তা দ্ডুণীlর লোভ হলো। কিক্তু কোনো ঠিকানা
 খোঁজখবর নিয়ে পরের বার অদ্টুস, বাড়িটা খুঁজে বের করা যাবে। প্যারিসে ইতিহাসে নষ্ট হয় না, এইটা মস্ত সুবিধে। একটু ধৈর্য থাকলে তুইই বাড়িটা খুঁজে পাবি।"

এই প্যারিস প্রবাসেই এক রুশ বিপ্লবীর কাছ থেকে রুশ ভাষায় বোমানির্মাণ প্রণালীর একটট পুস্তিকা সংগ্রহ করেন হেমচন্দ্র। এই বইটির প্রতিটি পাতার ফটো তুলে রাণার হাতে দেওয়া হয়। তিনি একজন রুশ সংস্কৃত পণ্ডিতের সাহায্যে বইটির ইংরিজি অনুবাদ করান। এর অনেকগুলি সাইক্রোস্টাইল কপি করানো হয় বিপ্নবীদের মধ্যে বিলি করার জন্যে। হেমচন্দ্র প্যারিস ত্যাগের পর বোমা তৈরির ঘরটি রাণা ছেড়ে দেন, কিন্তু ভবিষ্যতে অন্য কোনো বিপ্নবীর কাজ্েে লাগতে পারে ভেবে সমস্ত রসায়ন-সামগ্রী যত্ম করে রেখে দেন।

স্টুঁটাটে যে পতাকা প্রদর্শিত হয়েছিল তা নাকি তিনটে তৈরি হয়েছিল। একটি হেমচন্দ্র কানুনগো ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন। দ্বিতীয়টি আছে পুণার তিলকমন্দিরে—এটি রাণাজীই ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ছৃতীয়টি রাণাজী যখন স্বধধীনতার পর ১৯৪৮ সালে পণ্ডিত নেহরুর ব্যক্তিগত অনুরোধে ভারতবর্ষে আসেন তখন সঙ্গে করে আনেন এবং পণ্তিতজীর হাতে তুলে দেন।

এই পতাকাটি এখন কোপায় তা থেঁজ করার সুযোগ পাইনি। হয়তো দিপ্পির কোথাও আছে।

আর এক বিপ্লবী লানা হরদয়াল কাউকে খবরাখবর না দিয়ে গৈরিক বেশ পরিষান করে হঠাৎ প্যারিসে হাজির হন। এরপর তিনি নণুনে যান, কিষ্তু ইংলণ্ের অস্বাস্থকর পরিবেশে তুরুতর অসুস্থ হয়ে প্যারিসে ফিরে আসেন। রাণাজীর অর্থ্থি হরদয়াল বন্দোমাতরম্ পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯১১ সালে হরদয়াল ত্রিনিদাদে চলে যান এবং পরে হার্ভাডে ভারতীয় দর্শনের অষ্যাপক হন এবং স্থানীয় শিথদের নিয়ে গদরপার্টি স্থাপন করেন। আম্মরিকা থেকে পালিয়ে জেনেভা যাবার পথে আবার প্যারিস। এবারেও তাঁর আশ্রয় মিলেছিলি রাণাজীর কঢে।

মদনলাল சিংড়া বে রিভলবারে বিলেতে সায়েব খুন করে শহীদ হন, সে রিভনবারটিও প্যারিসে সংগৃহীত হয়েছিল ওনनাম। এই ব্যাপারেও পুলিশ রাণাজীর বাড়িতে হানা দেয়। রাণাজী কোনোক্রমে রক্শা পেয়ে যান। তিনি বলেন, আমার এখানে কত লোক আসে। ঢাঁদের মধ্যে কে কি জিনিস কিনছে তার খবর জনা আমার পক্ষে সষ্তব নয়।


 কিষ্ঠ প্যারিসের ভারতীয় ছাত্রG ত্তেনি সবসময় সাহাय্য করতেন। অধ্যাপক সিनธ் नেভীর সহায়তায় जারতীয় ছার্রদের বৃচ্টিদানের ব্যাপারে রাণাজী উদ্দোগী হন। ফরাসী গবেষকদের ভারতবর্ষে পাঠানোর ব্যাপারেও তিনি বড় ভূমিক্ গ্রহণ করেন। সঙ্ক্কৃত অধ্যাপক মঁশিয়ে ফলে, প্রত্নতত্রের অধ্যাপক মঁশিয়ে ফিন্নো ছাড়াও জুল র্রা, রেন্ো প্রমুখ পতিতদের সন্গে তিনি যোগাবোগ স্থাপন করেন। রোমাঁ রোললার সন্গেও তাঁর নিবিড় সম্পক ছিল। রাণাজীর অর্থে লাজপত রায়ের বই ‘আনহ্যাপি ইળিয়া’ ফরাসি ভাষায় অনুদিত হয়।

রাণাজীর সজ্গে রবীক্র্রনাথেরও বক্পুড্ব হয়। প্যারিসে রাণাজীর বাড়িতে রবীপ্দ্রনাথ বেশ কয্যেকবার হাজির হয্যেছ্লে এবং সময় কাটিফ্যেছ্লে। পুত্রের স্থৃতিতে বিষ্ধভার্ী গ্ছাগারে তিনি ফরাসি বইশুলি দান করেন।

দ্বিতীয় মহায়দ্ধের সময়ও রাণাজী শাঙ্তি পান নি। खান্গ দथল করার পর রাণাজী জার্মানদের হাতে গ্রেপ্তার হন। সুভাষচক্দ্র বসুর জার্মানিতে আসার পর তিনি মুক্তি পান। নেতাজীর সঙ্গে রাণাজীর আগে থেকেই পরিচয় ছিল। জার্মানরা চেয়েছিলেন রাণাজী তাঁদের হয়ে কাজ করুন, কিষ্ত্ রাণাজী তাঁর দ্বিতীয় স্বদেশ ফাপ্গের বিরুদ্ধে কাজ করতে সম্মত হন নি। যুদ্ধের পরে প্রস্তাব ওঠে রাণাজীকে

লিজন দ্য অনার দেওয়া হোক। ইংরেজরা এবারও বাগড়া দিলেন, কারণ রাণাজী ইংরেজ-প্রজা। ভারত স্বাধীন হবার পরে ১৯৫১ সালে রাণাজী শেষ পর্বস্ত এই সম্মান পাन।

রাণাজী দেশত্যাগ করার অর্ধশতাব্দী পর দেশে ফিরে এসেছিলেন। রণক্রান্ত সৈনিকের শরীর তখন জরাজীণ। ব্যবসাতেও মন্দা পড়েছিন। দেশে ফিরবার জন্যে তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। প্রবাসের সব কিছू বিক্রি করে দিয়ে রাণাজী যখন দেশে ফিরলেন তখন তাঁর সজ্গ এনেছিলেন বিদেশে প্রকাশিত ‘বন্দেমাতরম', ইত্যিযান সোসিওলজিস্ট’, 'তনোয়ার’ ইত্যাদি পত্রিকার পুরনো সংখাগ্ি। সেই সজ্গে বিখ্যাত মনীষীদের লেখা পত্রাবলী, যার মধ্যে রবীন্দ্রপত্রাবলীও ছিল।

মঁশিয়ে রাণা বেঁচেছিলেন ৮৮ বছন পর্যত্ত। শেষ জীবন কেটেছিছ নাতি দিলওয়ার সিং-এর সেবায় সৌরাষ্ট্রের লিমডিতে ঘনশ্যামনিবাসে। রাণাজী আয়্রজীবনী লেযার জন্যে তৈরি হচ্চিলেন, কিস্তু পক্ষাঘাতে পন্লু হওয়ার ফলে তাँর সে স্বপ্ন সফল হয় नि।
 তেকে বিপ্ৰবের স্মৃতিবিজড়িত প্রতিটা বাষ্রের্রে বের করে দেখিয়ে দেবো।"


 তিনজনকে সামজে রোখ প্যারিসের পটভূমিকায় লেখনা একখানা বই, দ্যাখনা ভারতীয়রা, বিশেষ করে বাঙালীরা দেশ জননীকে ভুলতে বসেছে কিনা। কোনদিন ডোমিনিক লাপিয়ারের মতন কোন সায়েব এই কাজ করে বসবে, সিটি অফ জয়-এর মতন বই বেরুবে, তখন তোরা গালাগালি করবি, ভারততবর্ষের প্রতি অবিচার করা হয়েছছ। আরে বাপু, যারা নিজেদের প্রতি সুবিচার করতে পারে না, তারা অন্যের কাছে কী ভাবে বিচার প্রত্যাশা করে?"

আমি প্যারিসের রাজপথে দাঁড়িয়ে আছি হুপ করে। ভারতের বিপ্পববহির তিন শিখার কথা यতই ভাবছ্ ততই মন বিস্ময়ে ভরে উঠছে। সে কত দিন আগেকার কথা-ইংরেজ সাম্রাজ্যের সুর্य তখন মধ্যগগনে, তখন কে স্বম্ন দেখতে পারতো ভারত একদিন স্বধীীন হবে? সেই সময় সুদুরপ্রবাসে উপার্জন ও আঘ্মসুখে নিমঞ্ন না হয়ে বর্মা-কামা-নাণা যে বীরप্ব ও ত্যাগের পরিচ়় দিয়েছিলেন, বে কট্ট সহ্য করেছিলেন তার তুলনা নেই। এঁদের একজন দেশেই ফিরতে পারলেন না ; একজন ফিরনেন ভগ্মস্ধাস্থ্য নিয়ে, কিত্ব দেখতে পেলেন না দেশের মুক্তি ; আর একজন বেঁচে থাকলেন অনেক দিন, কিদ্তু আমদের

দেশের নতুন প্রজন্ম তাঁদের জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে কেনো উৎসাহ দেখাচ্ছে ना।

পাঁচুদা বললেন, "দু’দিনের জন্যে বিদেশ বেড়াতে এসে মন খারাপ করিস না। তোরা না পারলেও তোদের পরবর্তী প্রজন্ম অনেক কাজ করবে, যার প্রতি যা অবিচার হয়েছে তা কড়ায় গগ্ডায় শোধ করে দেবে।"

আমি ভাবছি অন্য কথা। সাফল্য অসষ্ভব জেনেও বিদেশের মাটিতে যারা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে চেয়েছিল্ল তারা কোন্ ধাতুতে গড়া?

পঁচুদা ওুনলেন আমার কथা। বললেন, "রক্ত মাংস দিয়েই সব মানুষ গড়া, কিষ্তু ফরাসীর সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-প্রীতির প্রদীপে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে এঁরা শুরু করেছিলেন উদয়পথের যাত্রা। এঁরা আজ নেই, কিত্তু এঁদের কথা দেশের লোককে যত বলবি তত মঙ্গল হবে ভারতবর্ষের।"


প্যারিসের আকাশ থেকে ঝিরক্কি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আজ দুপচাপ ঘরে বসে থাকার উত্তম সময়। কিষ্তু র, , উপস্থিত থাকবেন। ওইখান থেকে আমাকে নিয়ে বেরোবেন একটু বিবেকানন্দ অনুসন্ধানে।

সম্বিৎ বললো, "আমার রেন-কোট নিন, মাথায় টুপি চড়ান, যতই বৃষ্টি হোক বিবেকানন্দ দর্শনে বাধা দেওয়াটা উচিত হবে না, দেশে ফিরে শুধু সায়েবসুবোর কথা লিখলে লোকে কী বলবে?"

এর আগে সম্বিৎ আমকে গ্রেটজে রামকৃষ্ণ মিশনে নিয়ে গিয়েছিল। অতি চমৎকার পরিবেশ। ওখানে বিদেশিনীদের কণ্েে রামপ্রসাদী গান আমাকে উন্মনা করে তুলেছিন্ল। প্রবীণ সন্ন্যাসীদের সজ্গে দেথা হলো। কলকাতা থেকে আমার আকাশপথের সঙ্গী স্বামী গঙ্গানন্দজীও আদর করলেন। সবচেয়ে মন কাড়লেন, आমেরিকান সন্ন্যাসী স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ, যিনি এই মুহ্রেতে মিশনের ম্যানেজার মহারাজ বলে পরিচিত। স্বামীজীটি বেজায় রসিক। প্রবুদ্ধ ভারতের এক সংখ্যায় নিজ্রের এই ভূমিকা সম্পর্কে রসরসিকতা করেছেন। ঔনেছিলাম, এই সন্ন্যাসী ফরাসি দেশে থাকাকালীন বিবেকানন্দ সম্পর্কে নানা খবরাখবর অত্যষ্ত ধৈর্যের সঙ্গে সংগ্রহ করেছেন । এসব তথন মন দিয়ে পড়িনি। প্যারিসে যে আদো কখনও

আসবো তা হিসেবের মধ্যে ছিল না।
গ্রেটজ মিশনে এসে বিদেশী মানুষরা কীরকম অভিভৃত হয়ে পড়েন তা আমার পড়া আছে। সামনের সপ্তাহে আমিও ওখানে যাবো এবং কয়েকদিন রাত কাটিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্ঞয় করবো তা তো ঠিক করাই আছে।

কিস্তু তার আগে প্রস্তুতি দরকার। সেই জন্যেই মুশকিল আসান পাঁদুদার শরণপন্ন হওয়া।

টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে আপাদমস্তক ওয়াটার প্রুত্ফ মণ্জিত হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া গেলো। ভারতীয়রা ইদানীং কালে প্যারিসে তেমন দাগ কাটতে সক্ষম হন নি, কোনো বিষয়েই তেমন দুনিয়া-নাড়া কাজকর্ম হয় নি, সুতরাং আমকে বাধ্য হয়েই ফিরে যেতে হচ্ছে বিংশশতাব্দীর গোড়ার দিকে। তথনই घটবার মতন কিছু ঘটেছিল। তবু ঐ সময়ে প্যারিসের মহাপ্রদর্শনী উপলক্ষে পৃথিবীর প্রতিভাধরদের প্যারিসে সমাবেশ লশ্ষ্য করে সিমলের নরেন দত্ত নিজের দুঃখ চেপে রাখতে পারেন নি। তুলনাহীন বাংলায় লিখেছিলেন : "নানা দিগ্দেশসমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণপন্রিজ নিজ প্রতিভাপ্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছ্নেন, আজ এ প্যাব্সিষ্বি - ম মহা কেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ্水ন্গ সজ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে
 ইংরেজ ইতালী প্রভৃতি বুধমণলী র্ৰীত্ত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গ ভুমি? কে তোমার নাম নেয় ? ব骨 তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে?"

নব্বুই বছর পর আজও আমার একই দুঃখ, পৃথিবী আমাদের দিকে তাকিয়েও দেখে না। আগে ওধু অবজ্ঞা করতো, এখন আবার সন্দেছ করে, চোরাগোগ্গ पুকে পড়ে বিদেশে থেকে যাবার জন্যে যারা বেপরোয়া তাদের তালিকার সর্বাত্রে বাংলদেশের ছেলেরা। ভারত, পাকিস্তান, বাঙলাদেশ একত্রে আমরা সারা বিপ্বের করুণার পাত্র ! একশ কোটি মানুষ আমরা প্রতিবছর এই উপমহাদেশকে হুড়মুড় করে পিছনে ঠেলে নিয়ে চলেছি আর সেই সঙ্গে সতেজ রাখছি ভ্রাতৃবিরোধ ও বিদ্বেষের উনুনকে। কবে আমাদের চৈতন্যের উদয় হবে গো? কবে আমরা জেগে উঠবো ? কে জানে?

পাঁচদার বিবেকানন্দ ইস্কুলের ট্রেনিং বৃথা যায় নি। মরদ কা বাত হাতি কা দাঁত। এই বৃষ্টিকে ডোন্টকেয়ার করে নির্দিষ্ট দোকানের সামনে আমার জন্যে যথাসময়ে অপেক্ষা করছ্নে।

পাচুদা বললেন, 'স্বামী বিদ্যাञ্যানন্দর সজ্গে যখন দেখা হলো তখন ওঁকে সব জিজ্ঞেস করে নিলি না কেন ? স্বামী বিবেকানন্দর ফরাসি দেশ ভ্রমণ সম্বন্ধে ওঁর থেকে ভাল তো কেউ জানে না। বহ্ থোঁজখবর করে ধৈর্য ধরে নষ্ট ইতিহাস

উদ্ধার করেছেন, এমন কি প্যারিসের কোন কোন হল্-এ স্বামীজী বক্টৃত করেছিলেন তাও মোটামুটি বের করে ফেলেছেন।"
 চোখে সববুఫু দেথে নিয়ে তারপর হাজির হচ্ছি গ্রেটজে, তথন দেখবো বিবেকান্দ এবং টাঁর বাণী এখনও কেমনভাবে এখানে বেঁচে রহ়়ছে, শেষ কপ্ধাতলো বিদ্যা丬্যানন্দ মহারাজের কাছে জেনে নেওয়া হবে।"

পাচ্দা আমার পদ্ধতিতে সায় দিচ্ছেন না। আমি এবার আঘ্মতেজ প্রকাশ
 বিনামূল্যে গাদদূদার হাত থেকে পেলাম-পরির্রাজক ও প্রাচ-পাচ্চাত্য। ছ'হ্লাসের ছেলেকে ওই বই দেওয়ার মানে হয় না, কিস্তু সেবারে পুরস্কারটা পাবার সষ্ভাবনা ছিন অষ্টম ব্রেণীর এক ছার্রর, লাস্ট মোমেল্টে পেট খারাপ হওয়ায় সে প্রতিযোগিতার দিনে ইস্ষুলে এলো না।"
"আঃ! পেটখারাপ-টারাপ আবার কী কथা ?"
বাঃ, স্বাগী বিবেকানন্দও তো পেটের রোগে ডুগতেন। উনি নিজেই তো
 মাংসাশী, এদের অখিক রোগই বুকে। এক স্ৰ্ব্ব্র ডাক্তার তো এঁকে বলেছিলেন পেটের রোগ্থস্ত লোকরা নিরুৎসাহ ও এই জন্যেই কি ভারতের লোক স্র্যস্দু ' মরণ, মরণ’ আর "বৈরাগ্য বৈরাগ্য" করেছে?

यই হোক, আমার বক্তব্য হলো, ভ্রমণ স্র্রুন্ত দू’খানা বই না-বুবোও আমি প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। বিবেকান্দর রচনায় দু র্রকম বাং্লা আছে-একটা শ্রেণী প্রাণে দাগা দেয় না, এ৩লো বেশির ভাগ ইংরিজি থেকে অপরের অনুবাদ। আর একটা হলো সিমলিয়াত মানুষ-ইওয়া নর্থ ক্যালকাটার ওস্ডাদ ছেলের প্রাণবণ্ত বাংলা যা বুকে সেঁটে থাকে আঠার মতন। এই বাংলাকেই আদর্শ বলে মেনে নিয়েছিলেন সৈয়দ মুজতবা আनী এবং পুনর্বার আসর মাত করেছিলেে।

পচ্মদা মিটমিট করে হাসছেন। ওঁর অভিজ্ঞতা আরఆ ভয়কর। লেখপড়ায় তেমন মতি ছিল না, কিষ্ঠ ওয়াকিং কমপিটিশনে সেকে হয়ে পুরস্কার পের্যেছিলেন পরির্রাজক এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্য। ওই ছিল আমাদের ইস্কুলের श゙দूদার বদ্শস্বভাব—চাস্স পেলেই গছিল্যে দিতেন বিবেকানন্দর বই। বিনাপয়সায় বিষ পেলেও খাবার লোভ হয়, বইও পড়ত্ত হয়। তাই ওরু আমি নই, স্বয়ং প|হাদাও ছাত্রাবস্ছায় ওইসব বই হজম করেছেন।

भাচ্দদা আজ এবটা দামী স্বীকারোজ্তি করলেন। বিবেকানন্দের বইতেই তিনি প্রথম ফান্সের নাম শোনেন এবং বিদেশে পাড়ি দেবার লোড হয়। এখন অবশ্য

ওঁর অবস্श দেথে মনে হয়, শাকচচচড়ি ভাত খেয়ে দেশের মাটি आঁকড়ে পড়ে থাকলেই ভাল হতো, প্রবাসের নিঃসঙ্গায় এমন ভাবে কষ পেতে হতো না।

সুতরাং বিশ্লে কিছু না জেনে, স্রেফ দু’খানা ভ্রমণকেতাব, ডজনখানেক চিঠি এবং গোটা কয়েক বিদ্যা|্ছানন্দ লিখিত ইংরিজি প্রবন্ধ পড়েই আমরা প্যারিসের বিবেকানন্দকে খুঁজতে বেরিয়েছি তিঁর অక్ভুত কাখকারথানার প্রায় একশ বছর পর।

পौচ্দাকে খুব তোম্মা দিত্যেছি, তেরো বছর বয়সে যিনি প্রাচ্-পাশ্চাত্য গিলে থেক্যেছ্নেন তার থেকে ভাল গাইড দুনিয়ার কোথায় পাওয়া যাবে ? আমার কাছ్ পাচদদই সব, নানা পজাবিদ্যতেয়ম্।

शুব ঋুশী হলেন পাদূদা, "আমি জানতাম বিবেকানন্দ ইস্কুলের ছেলে আমার ওপরেই নির্ভর করবে, অন্য লোকে তার মন ভরবে না। সেই অনুযায়ী কাল রাত্রে आমি ব্যাপারটা বালিয়ে নিয়েছি। অজানা তথ্য আমার কাছে কিছू নেই, কিত্ত সবসময় অজানার পিছনে ঘুটতে হবে এই মনোবৃতি থবরের কাগজের রিপ্পার্টরের সাধারণ মানুষের নয়। পৃথিবীতে এডেকুকিছू জানবার পরেও মানুষ
 নাড়াচাড়া করলেও দুনিয়ার মসল।"

 आমার আনन्দ। আমি স্বামীজীক্যুশ্যারিস-यাত্রাটা এবটু মনেে মধ্যে অনুভব করতে চাই।"

পাচদদা ডরসা পেলেন। "ঠিক বলেছিস। এই ধর নেপোলিয়েনের সমাধি। ক<্রেক কোটি লোক দেতে ফেলেছে, কিত্ট সেদিন আমাদের চোখে అটা নতুন। নতুনের চোথে পুরনো জিনিসও নতুন। সেদিন তোকে নেপোলিয়নের অত হিসট্রি বললাম, কিষ্তু বিবেবানন্গ যখন ওখানে হাজির হলেন তখন ওঁয প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল বলা হলো না। উনি মহাবীরের মञ্ত ভক্ত-নোখ বুজে বলতে লাগলেন, শিব শিব। সত্তিই তো নেপোলিয়িন শিব ছাড়া আর কী? এই ফরাসি বিপ্ববকে একশ বছর আগে কয়েকটা সেনটেল্পে কেমন বুঝিফ্যে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ।"

স্বামীজী লিখেছ্ন : "তঋন রাজাদের আধিপত্য ছিল, যাকে তাকে যখন তখন জেলে পুরে দিত। বিচার না, কিছू না, রাজা এক ক্লুম नিখে দিত্তেন ।...ִেশসুদ্ধ লোক এসব অত্যাচারে ক্ষেপে উ১লো, ‘্যক্তিগত স্বাধীনত', ‘সব সমান’, ‘ছোট বড় কিঘूই নয়’-এ ধ্বনি উঠলো, পারির লোক উন্মাত হয়ে রাজারানীকে আক্রমণ করলে, সেসময় প্রথমমই এ মানুব্যের অত্যাচরের

ঘোরনিদর্শন বাঙ্ডিল ভূমিসাৎ করুলে, সে স্থানটায় একরাত ধরে নাচগান আমোদ করলে !.... প্রারা জ্রেধ্ধ অন্ধ হয়ে রাজারানীকে মেরে .!एললে, দেশসুদ্ধ লোক
 বনলে 'দুনিয়া-সুদ্ধ লোক, তোমরা ওঠ, রাজাফাজা অত্যাচারী সব মেরে ফেল, সব প্রজা স্বধীী হোক, সকলে সমান হোক $1 .$. 'লা পাত্রি আ দাজজে'—জন্यভূমি বিপদ্দ...ছেলেবুড়ো, মেয়েমদ্দ ‘মার্সাই-এ’ মহাগীত গাইতে গাইতে...দলে দলে জীর্ণবসন, সে শীতে নগ্নপদ, অতক্পান্ন ফরাসি প্রজা-ফৌজ বিরাট সমগ্র ইউরোপী চমুর সম্মুগীন ছ'ল, বড় ছোট ধনী দারিদ্র-সব বন্দুক ঘাড়ে বেরুল, ‘পরিত্রাণায়...বিনাশায় চ দুষ্থৃতাম’ বেব্রুল। সমগ্র ইউরোপ সে বেগ সহ্য করতে পারনে না। ফরাসি জাতির অত্ধে সৈন্যদের স্কক্ধে দাঁড়িয়ে এক বীর—তাঁর অঙ্গুলি-হেলনে ধরা কাঁপতে লাগলো, তিনিই ন্যাপোলেজঁ।"

পौঁচদা বললেন, "ফরাসি সভ্যতা ও প্যারিস শহরটা ভদ্রলোক সতিই ুুলে থেয়েছিলেন। ক্যাথলিক ধর্মে মাতৃপুজার ব্যাপারণা চ্মৎকার ধরে নিয়েছিলেন, ‘জেগে বসেছেন 'মা’! শিশু যীঔ-কোলে 'মা’। লক্ষ স্মানে, লক্ষ রকমে, লফ্ষ রূপে



 উঠছে।...আর মেরীর পুজো.... দিনরাত, বারমাস। আগে স্ত্রী লোকের আসন, আগে শক্তির বসন, ভূষণ্ণ, ভোজন, উচ্চস্থান, আদর, খাতির।...এপুজো ইউরোপে আরশ্য করে মৃরেরা...তাদের থেকে ইউরোপে সভ্যতার উন্মেষ, শক্তিপুজার অড্যুদয়। মূর ডুলে গেন, শক্তিহীন শ্রীহীন হ'ন...অার শক্তির সঞ্চয় ছ'ল ইউরোপে।"

কলকাতার কায়েত নর্রেন দত্তর নজরটা ছিল তীক্ষ্ন। ঠিক ধরে নিত্যেছিলেন, "কলিযুগের একাধিপতি ইউরোপকে বুঝতে গেলে পাশ্চাত্ ধর্মের আকর «লাপ্প থেকে বুঝতে হবে।"

পারিকে মহাসমুদ্রের সন্গে তুলনা করেছিলেন বিবেকান্দ। আর মজেছিলেন ফরাসি দেশের সৌন্দর্যে-"সে জলে রূপ, স্থলে মোহ, বায়ুতে উন্মাততা, আকাশে আনন্দ। প্রকৃতি সুন্দর, মানুষও সৌন্দর্যথ্রিয়।" বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "চীনের কতক অংশ ছাড়া এমন দেশ আর কোথাও নেই।" পौদুদা বললেন, " "यদি কখনও সুভোগ পাস, ওই সুন্দর দেশটাও দেখে আসিস। আর কিছু না হোক, ওই জাতটা সাত্যবদের লৌচগারে টয়লেট পেপার ব্যবহার করতে ศিথিয়েছিন।"

আমরা মেট্রোর গহ্রে ঢুকে পড়েছি। একটা ট্রেনের অপেশ্নুয় রয়েছি। ঋঁচদদা আমার কাঙারী, যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে চলুন। চপ্লিশবছর ধরে যে দুটো বই হাদুদার দ্রৌলতে আগলে রেখেছি, অথচ ঠিক যার মােে বুঝতে পারিনি আজ তা কিচুটা সড়গড় হবে। স্বামীজীর দু’খানা বইকে আরও একদু তলিয়ে দেখা যাবে।

প্দাদা বললেন, "রামকৃষ্ণ মিশনের ওই আমেরিকান সন্যাসীীর সঙ্গে কথা বলে দেখবি, বিবেকানন্দ প্রথম ফ্যাল্পে এসেছিলেন ১৮৯৫ সালে। পরের বছর সামান্য সময়ের জন্য দু’বার। তারপর ১৯০০ সালে সব ঢে<্যে লম্বা সময়ের জন্যে, যেসময়ে ঢুই এসেছিস। জুনাই মাসে বিদেশীর ভিড় বেড়ে যায়। কিত্তু আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর খুব ভাল সময়, বিবেকানন্দ মজে গিত্যেছিলেন। ওইসময় আবার চলছিল বিশ্বমেলা, সুতরাং কোনো কথাই নেই। ফরাসির গৌরবের মাহেন্র্রক্ষণ ওই ১৯০০ সান, তখনও ইউরোপের মানসিকতায় আসন্ন প্রথম মহাযুদ্ধ্রের ছায়া পড়েনি।"

পাঁচদা আজ কোনো ঝুঁকি নেন নি, সন্গে একখান্ত্যু প্যারিস পথপ্রদর্শিকা নিয়ে
 তেকে খেয়াল রাখতে হবে, প্যারিসে ৬০দ্টু য়েটার, ৮৪টা মিউজিয়ম, বিশটা
 বের করে সহজ কাজ নয়।"

আমরা বে মেট্রো স্টেশনেন্রার্ডিতণ করলাম তার নাম কনকর্ড। ইদানীং দ্রুতগামী এরোপ্নেের কন্যাণে নামটা হাওড়াতেও হাজির হাছে। মস্ত স্টেেন, একেবারে কলকাতার চৌরঙী অঞ্চল বলা চলে। ওইখানেই বড় একটা রাস্তা খুঁজে পাওয়া গেলো, রু কাক্তিলিয়ঁ। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বইতে এক "প্রাসাদোপম হোেেে রাজভোগ খাওয়া-দাওয়ার" উচ্মেখ আছে, কিত্তু হোটেলের নাম নেই। এখন এই হোটেলের নাম বেরিয়েছে—হোটেল কন্টিনেন্টাল। প্যারিসের গাইডবুকে একটা হোটেল কন্টিনেন্টাল রয়েছে, যার ঠিকানা তিন নম্বর রু কাঙ্ডিলিয়ঁ। এই হোটেটটই হবে নিশ্চয়, প্যারিসে एট করে কিছু পাল্টায় না, না নাম, না বাড়ি, না প্রতিষ্ঠান। ঐ রোগটা আমেরিকনন এবং ওদের কাছে থেকে কলকাতায় হাজির হয়েছে, কোনো কিছুকেই দীর্ঘস্থায়ী হতে দেওয়া আমাদের ম্বভাববিরুদ্ধ হর্যে দাঁড়াচ্ছে।

এই কন্টিনেন্টান হোটেলেই স্নান ঘর নেই বলে বিবেকানন্দ তাঁর লেখায় দুঃখ করেছেন।দু‘দিন ধরে সহ্য করে আর পারলেন না, বললেন, "এ রাজভোগ থাকুক এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।" এরপর বরোটা প্রধান-প্রধান হোটেল র্থেজা হলো, স্নানের স্থান কোথাও নেই। ফরাসি এই দুর্থাম ঘুচিয়েছে অনেক পরে, এ-

বিষয়ে তারা শিথেছে আমেরিকানদের কাছে, আমেরিকানরা শিখেছে ইংরেজের কাছে, ইংরেজরা শিথখছে আমদের কাছে।

কলঘরের দুশ্চিষ্ণ বিবেকান্দ্র পরবর্তী প্যারিস প্রবাসেও ছিল। এই খবর উৎসাহী গবেষকরা বের করেছেন ডঃ লুইস জেনস নাম এক ভক্তর চিঠি থেকে। ভদ্রলোক নিয়মমিত তাঁর গিন্নিকে বিস্জারিত চিঠি দিত্তেন। শে-বাড়িতে বিবেকেনন্দ থাকত্তে তিনি সেখানে কিদ্মদিন বসবাস করবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং এই সময় বউকে নিঢেছেন দুঃখ করে : "আাশ্মর্য এই ফর্রাসীরা, এদের বাড়িতে বাথরুম থাকে না"" আরও একটা মত্যব্য করেছেন, "আলোর ব্যাপারেও প্যারিসের বাড়িওুলো পিছিয়ে আছে। এখানে প্রত্যেকেই মোমবাতি জ্রালায়। যাঁর বাড়িতে আছি সেখানে গ্যাসও নেই, ইলেকট্রিকও নেই। যা কিছ্ম গ্যাস এরা রাঙ্তায় পোড়ায়।"

এই যে বাথরুম এবং বিদ্যুৎবিহীন বাড়ি এইটই আমাদের পরবর্তী লক্ষ্যস্থন। ৬৬ রু অ্যামপিয়র-এর অবস্থিতি ১৭ অ্যারেঁ|দিসমে। মেট্রো স্টেশনটির নাম ওয়াগ্রাম। পঁ|ূাদা এবার অমেরিকান সন্ধ্যাসীর লেঋ থেকে সুড়সুড় করে বলে গেনেন, তোকে মনে রাখতে হবে, ১৯০০ স্কো আমেরিকা থেকে দেশে


 এবারেরটি অনেকটা ভারতত্ঘক্টিট্দুর বিশিষ্টসভার মতন বেখানে সভাপতিড্ব করার কথা স্বয়ং ম্যাক্সমুলারের। এই সভায় বিবেকানন্দর নাম ঢুকিত্যেছিলেন জেরান্ড লোবেল। এই চিরকুমার সদাহাস্যময় মানুষটি পরের উপকারে ব্যগ্র থাকতেন। ৩রা আগস্ট ‘শ্যামপেন’ জাগাজ থেকে বিবেকানন্দ ফান্সে নামলেন এবং ট্রেনে প্যারিসে হাজির হলেন। ওঁর মানপত্তর ম্যানেজ করবার জন্যে স্টেশনে হাজির হিলেন জেরান্ড নোবেল এবং প্রথম পর্বে ఆঁর ৬৬ নম্বর রুঅ্যামপিয়র বাড়িত্তেই বিবেকানন্দর রাত্রিবাস।

আমরা জানি পরের দিনই (৪ঠা আগস্ট) আইশেন টাওয়ারের রেস্ডোরঁঁ়় বিবেকানন্দ মধ্যাহ্তোজ সারেন এবং তাঁর সঙ্গে অন্য অনেকের মধ্যে ছিলেন ভগিনী নিবেদিত।

ধরে নেওয়া যেতে পারে, এইসময় প্যারিস শহরট তিনি আবার ঝালিয়ে নিয়েছিলেন, কারণ ফরাসি ভাযা রপ্ত করার চেষ্টা এদেশে আসবার আগগই চালিয়েে্ছে। তারপর নিজেই লিথেছ্নে : "পারি হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র ; যে দেশ যে পরিমাণে এই পারি নগরীর সজ্গে নিজ্জেদের যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে, সে জাত তত পরিমাণে উন্নতি লাভ করবে।...এই পারিতে যসি ধ্বনি ওঠে

তা ইউরোপ অবশ্যুই প্রতিষ্বনি করবে। ভাস্কর, চিত্রকর, গাইয়ে, নর্তকী-এই মহানগরীতে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলে আর সব দেশে সহভেই প্রতিষ্ঠা इয়।"
"घহাকদর্य বেশ্যাপূর্ণ নরককুษ", ইংরেজ প্রচারিত প্যারিসের এই বদনাম সম্পর্কে বিবেকানন্দর মতামত চাচচাছোলা : "লఆন, বার্লিন, ভিয্যেনা, নিউইয়কও ঐ বারবণিতাপুর্, ভোগের উদ্যোগপুর্ণ : তবে তফতত এই বে, অন্যদ্দশের ইন্দ্রিয়চ্চা পশুবe, প্যারিসের—সভ্য পারির ময়লা সোনার পাতমোড়া ; বুনো শোরের পারকে লোট, আর ময়ূরের পেখমধরা নাচের যে তফাত।"

সর্বত্যগগী সন্ন্যাসী এরপর যা মম্তু্য করেজ্নে তা স্যরণে রাখবার মতন। "ভোগ-বিলাসে ইচ্ম কোন্ জাতে নেই বলো ? নইলে দুনিয়ার যার দু’পয়সা হয়, সে অমনি পারি-ন্গগরী শভিমুঙে ছোটে কেন্ন?..ইচ্গা সর্বদেশে, উদ্যোগে ত্রুটি কেথাও কম দেথি না ; তবে এরা সুসিদ্ধ হয়েছে, ভোগ করতে জানে, বিলাসের সপ্তমে পৌঁেছো"

আগস্ট-অক্টোবর ১৯০০ সনে আরও দूফট্রিবাড়িতে স্বামীজী বসবাস করেছেন। একটির ঠিকানা তাঁর পত্রাবলীর শ্থিভ্রিলামে বেশ কয়েকবার স্থান


 भাঠকের কাছে নামটি অপরিচিফ্যা। পাঠকরা জানেন, এঁর অবস্থা তেমন ভাল ছিল না, লিযে সংসার চালাত্ন। পরে স্বামীজীর ভ্রমণস হখ হয়েছিলেন।

দুম করে ধনী আহমরিকান ভক্তদের আতিথ্য এড়িয়ে স্বামীজী এঁর বাড়িতে হাজ্রির হলেন। সেকেলে ফ্রাসী বাড়ি-নো লিফ্ট্-সসিঁড়ি ভেঙে ছতলার চিলে কোঠায় ওঠো। কিত্তু ভদ্রনোক ফরাসী ঘাড়া অন্য ভাষা জানেন না, সুতরাং ঝটপট ফর্রাসি শেখার, যত ইচ্ছে বই পড়ার এমন চমৎকার জায়গা আর কোথায় পাওয়া যাবে?

এই সময়ের একটি মশ্তব্য আমার নজর কেড়েছে। মিস্ ম্যাকলাউড তাঁর এক বাষ্ধবীকে লিখছ্ন, স্বামীজীকে বালকের মতন দেখাচ্ছে। তাঁর ওজন ঋরেছে ত্রিশ পাউળ।

জাক্দাজ করা যায় ডায়াবিটিস ঢখনই প্রবল, यদিও প্রাণদায়ী ইনসুলিন ইঞ্জে কশন ঢখনও অজানা।

জুল বোওয়া স্বামীজীর দৈহিক বর্ণনা দিয়েেছেে, ওঁর রঙ যেচাপা ছিল তার ইক্সিত রয়েছে। জুল বোওয়ার ওখান অন্তত চারসপ্তাহ কাটিয়েছ্নে স্বামীজী। লেখকটি পরে বোধ হয় একুু বিগড়েছিলেন, কারণ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু

ব্যজস্ত্রতও তাঁর লেখায় পাওয়া যাচ্ছে।
প্ঁাদার হাতে একটা ছোট্ট স্ধিপে কয়েকটা ঠিকানা লেখা। আমরা হাজির হলাম প্যারিসের আর এক প্রা্তে, মেট্রো স্টেশনের নাম সাইট ইউনিভার্সিল্যেট। নির্ঘাত বিশ্ধবিদ্যানয় এই অঞ্চলে—আমার আবার কোনো শহরের ভৃগোল মনে থাকে না, চেনা জায়গাতে এসেও অচেনা মনে হয়, आবার অজানা জায়গায় গিয়ে মনে হয় এখানে তে আগে এসেছি।

ঠিক মেট্রো স্টেশন জানা পাকলে প্যারিসে খুব বেশী হাঁটাহাঁি প্রেয়োজন হয় না। পাঁদুদা মেট্রের লাগোয়া একটা ম্যাপে ঠিকানাটা ঝালিয়ে নিলেন। রাস্তার নাম রু গাজা। চন্দ্রবিন্দুটা একটু এদিকে এলেই গঁজা হয়ে যেতো। বাড়িটার ছবি আগে দেখেছি, এবার স্বচক্ষে ৩৯ নম্বর ভবনটি দেখা হয়ে গেলো। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠবার সাধ হলেও সাহস হলো না। কবে একশ বছর আগে কে এখানে চারসপ্ডাহ ছিলেন তার জন্যে বর্তমান বাসিন্দাকে ভরদুপুরে জ্বালাতন করাট একালের ফরাসি বরদদাস্ত নাও করতে পারেন।

জুল বোওয়া তাঁর রাস্তার লাগোয়া পাবলিক পার্কের কথা বলেছেে। সেটি বহাল তবিয়ত রয়েছে। কলকাত শহরের নাগরিক্ধুর্র মতন প্যারিসের নাগরিক বোকা নয়। তাঁরা তাঁদদর পার্কগুলো রাতাব্রে লোপাট হতে দেন না। একশ বছর আগগ যেখানে সবুজ ছিল এখনও র<<

 কংখ্রেস অফ দ্য হিসট্রি অফ রিলিজিয়ন্স-৩রা থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯০০ সানে। এইখানেই স্বমীজী বক্কৃত করেছিলেন ৭ সেপ্টিম্বর সকালে। ওই শুক্রবার জুল বোওয়ার বাড়ি থেকে এখানে নিশ্য়য় দুক করে চলে আসতে পেরেছিলেন।

বিদ্যাষ্যানন্দর হিসেবে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসে ওদিন তিনি দু’বার বলতে উঠেছিলেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার আমরা এক রিপোর্টর বিবেকানন্দকে পাচ্ছি একই সজ্গে। উদ্বৌন পত্রিকায় বেনামে তিনি যে রিপৌদ পাঠিয়েছিলেন ত৷ মজার। "স্ব্বামী বিবেকান্দ পারি-४র্মিতিহাস সভায় এক প্রবব্ধ পাঠ করিবেন, প্রতিঞ্রুত ছিলেন। কিত্তু শারীরিক প্রবল অসুস্থতানিবন্ধ তাঁহার প্রবন্ধাদি লেখা ঘটিয়া উঠে নাই; কোনমতে সভায় উপস্থিত ইইতে পারিয়াছিলেন মাত্র।" এই সভায় এক সায়েব বলেন শিবলিস্গ পুংলিজের চিহ্হ এবং শালগাম শিলা স্ত্রীলিঙ্গে র চিহ্ন। বিবেকননন্দ বিদেশীদের এই ভুল ভেঙে বলেন, শিবলিস প্জার উৎপত্তি অথর্ব বেদ সংহিতার যূপ-্তজ্টের প্রসিদ্ধ স্তোত্র থেকে। শালগাম শিলাকে যোনিচিহ্ বলে কল্পনা সায়েবদের উর্বর মঙ্ডিষ থেকে বেরিয়েছে।

ম্যাক্সমৃলার সভায় আসেন নি কিত্তু नিখিত বক্তবা পাঠিয়েছিলেন যা বিদ্যা|্জানন্দ ফরাসী থেকে ইংরিজী করেছ্নে। কয়েকটি লাইন মনে রাখবার মতন : বে কেবল একটা ধর্ম্রর খে゙জখবর রাখে সে কোনো ধর্মই জানে না। ধমেে আদি ইতিহাস যে জানে তা তার পক্ষে সে ধর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব নয় ।...মন্দির ও পুরোহিত ছাড়াও ধর্ম হয়। সাইবেরিয়ার দরিদ্র রমণীরা সকালে তাদের তাঁবু থেকে বেরিয়ে সুর্যকে প্রণাম করে বলে : ‘যখন তুমি উদিত হও তখন আমিও বিছানা থেকে উঠি ; যখন ডুমি ওতে যাও, আমিও তথন ঘুম্মেতে যাই', এও একধরনের পুজ।

বিশ্ধবিদ্যালয় ভবন থেকে বেরিয়ে পঁঁদূদা বললেন, "তোকে আর একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া উচিত। ব্রিটিশ কনসাল জেনারেলের অফিস, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ এবং পরে মাদাম কামা গিয়েছিলেন হলফনামা করতে। তেকে মনে রাথতে হবে, বেলুড়মঠের প্রথম ট্রাস্ট ডিড এই প্যারিসেই সই করেছিলেন বিবেকানন্দ। এর আগে সম্পট্টিট কিনেছিলেন বিবেকানন্দ নিজের নামে—সে নিয়ে জল ঘোলা করেছিল নিন্দুকরা। কেউ-কেউ উ্ব্যকাম ট্যাক্সের হাभামাত্ও জড়াতে চেয়েছিল। এই ট্রাস্ট ডিড-এর গন্ধ্রাজ্রালিদের জানা উচিতমহাপুরুষরা জীবিতকালে কত হাঙ্গামায় প্তেভ্টেন, কত ভুন বোঝাবুঝি হয়! সেপ্টেম্বর মাসেই প্যারিস থেকে বিক্রোনন্দ লিথছ্ন, "হরি ভাই, আমার শরীর-মন ভেঙে গেছে।...निর্ভর ক্রুপ্রী লোক কেউ নেই, তায় আমি যতম্ষল থাকব, আমার ঊপর ভরসা ক্রূ সল্গে ব্যবহার করতে গেলে দিনরাত মনঃকষ্ট । কাজেই...সব লিথেপড়ে আলাদা হয়ে গেছি...দলিল করে পাঠিয়েছে সর্বেসর্বা কত্তাত্তির! কত্তাত্তি ঘাড়া বাকী সব সই ক'রে দিয়েছি।"
"মনুষ কোন অবস্থায় এরকম চিঠি নেখে আন্দাজ করতে পারিস নিশ়্’", পাচুদা বলনেন, আমি চুপ করে রইলাম।

ব্রিটিশ কন্নসাল জেনারেলের আপিস তখন কেথথায় ছিল ত আমদের জানা নেই। সুতরাং এবার আমাদের গচ্তব্যস্থুল ৬ নম্বর প্লেস দ্য এতাত-ইউনি। এর অবস্থান ১৬ নম্বর এর্রাঁদিসমে। স্টৌনের নাম ক্লেবার।

এই বাড়িটওও বাইরে থেকে মন দিয়ে দেখা গেলে।। অভিজাত অঞ্চলের বাড়ি। ধनী आমেরিকান ভক্ত লিগেট ঠিক জায়গায় বাড়ি নিয়েছিলেন, যেখানে তিনি আমম্রণ করও্তে দুনিয়ার সেরা মানুষদের। কবি, দার্শনিক, বৈজ্যানিক, গইয়ে, जধ্যাপক চিত্রকর, ভাস্কর কেউ বাদ যেতেন না।

তখনকার প্যারিসের কথা ভাবলে মাথা घুরে যায়। স্বামীজীর পুরন্নে ভক্তদের মধ্যে রয়েছ্নে সারা বার্ণাড, এমা কালভে, এমা থার্সবে, হিরম ম্যাক্সিম
(কামানের গোলার আবিষ্কারক), সিস্টার নিবেদিতা, জগদীশচন্ত্র বসু। পাযারিসের বাসিন্দাদhর মধ্যে রয়েছেন বাঘা-বাঘা মননুষ—এমিল জোলা, আনাতোন «ঁlস্স, পিয়ের লোতি, এঁদের সঙ্গে যোগ দিন চিত্রশিল্পীদের-পিসারো, ক্রেড মোনে, মাতিস ও ব্রাক।

ইঢ্ছে হলো এক্বার ঢুকে যাই বাড়িটার ভিতরে। কিষ্ু পঁাদুদা বারণ করলেন। ফরাসিরা উটকো ভিজিটর বরদাস্ করে না। আসতত হলে চিঠি লিখে অনুমতি নিয়ে আসতে হবে।

পাচুদা ুৰূু বললেন, "জায়গাটা চমеকার। এখান থেকে পায়ে হেঁটে রোজ সকালে বিশ্পমেলায় যাওয়াটা খুবই সহজ ছিল বিবেকান্দর পক্ষে। মেলার বিরাট আয়োজন ভদ্দরলোকের মনের মধ্যে গেঁথে গিত্যেছিল। সব কিছু তাগ করেও ভারত্বর্ষকে সাজিয়ে ওছিফ়ে শিল্পসমৃদ্ধ করবার কিছ্ ভাবনা-চিঙ্গা নিশ্য় এখানে পপয়ে গিত্যেছিলেন।"

সেই সময় সম্বিৎ হাজির হবার কथা। সেইরকমই কথা ছিল। পাদাদা বিদায় নেবেন এবং সম্বিৎ আমার দায়িড্ব গ্রহণ করবে।

যাবার সময় হলে।। সাগরপারের পািি আবার সাগরের ওপারে ফিরে যাবে। ইপ্গিতটা সম্বিতই বহন করে এনেছে। কিষ্ঠু সে এখনই কিছ্র বলতে চাইছে না।

বিবেকানন্দের স্থৃতিবিজড়িত দে-জ্তেতৎ ইনি রাস্তার ছনম্বর বাড়ির সামনে आমি ও পাঁচাদা দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে লদ্ষ্যহীনভাবে পায়চারি করেছি। আমাদের নর্থ ক্যালকাটার ছেলে নরেন দত্ত এখান থেকেই পশ্চিমী সভ্যতাকে যাচাই করেছ্নে ঝানু বাঙালীর চোখে, মাথা ঘামিয়েছ্নে কী এদের কাছ থেকে গ্রহণ করা যায় এবং এদের কী কী বর্জনীয়।
 ফ্রান্সকে বলেছিলেন 'ভূবনস্পর্শী', যদিও সে সেই সময় প্রতিহিংসানলে পুড়ে জতনা आশ্েে আત্ᅡে খাক হয়ে যাচ্ছে। ফরাসী জাতটাকে দেথে মজেছিলেন সন্ন্যাসী সঙ্ধান পেত্যেছিলেন আশার আলোকের। তবু হিসেবটা মন্দ দেন নি : কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত থর্বকায়, শিওপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্লবিন্যাস। প্যারিস ছাড়া দুনিয়াতে আর নগর নেই, এমন কথাও দুম করে বলে

ফেলেছ্নে। জাহাজে, স্টিমারে, ট্রেনে ঘুরতে ঘুরতে ঘরছাড়া পরিब্রাজক বিবেকানন্দ চোখা চোখা ডায়ালগ ছেড়েছেন ফ্রাসী জাতটার হাড়হদ্দ বুঝে। নিয়ে। ফররাসি যখ্ রোয়াব দেখাবার জন্যে মাস্ন ফোলায় তখনও সে রূপপূর্ণ। "ফরাসি প্রতিভার মুখপ্তল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর", "ফরাসির সভ্যত স্নায়ুময়। কর্প্রের মতন-কর্সুরির মতো একমুহৃর্তে উড়ে ঘর দোর ভরিয়ে দেয়"; "ফ্রাসিরা নরম শ্রেণীর মেয়ে মানুষ্রের মতো ; কিত্তু যখন কেন্দ্রীভৃত হয়ে আঘাত করে, সে কামরের এক ঘা, তার বেগ সহ্য করা বড়ই কঠিন।"

দুনিয়ার সব বড়-বড় শহরেই তেে ঘুরেছিলেন দক্মিণেশ্বরের চাটুজ্যে মশায়ের চেলা সিমলের দত্তমশাই। কিত্ু শিরোপাটা কেন দিলেন এই প্যারিসকে?

পাদ্রদা আমার প্রশ্নে ঘাবড়ানেন না। বললেন, "শিরোপা দেবার যোগ্য বনেই শিরোপা দিলেন।"
"কিন্তু পौঁদূদা ছাড়ুন দু চারটে গালাগালি। পরচর্চার সময় পরনিন্দা এবাু না হলে বাঙাनীরা যুত পায় না।"

পাঁদদা দমলেন না। "তুই তো জনিস। দত্তমশ্ট্ট এতো প্রশংসার মধ্যেও ফরাসিকে বলেছিলেন আসল চার্বাকের দেশ। (OATH করতে করতে বদ হজম

"আরও দু’একটা ছাড়ন পौদ্রদা,
भौদ্দদ বললেন, "ওই বে তোব্রে cৈ⿰亻িলাম, ফরাসি হলো শশার মতন, সব
 কুমারী মেয়ের শরীরের মতন অপরের সমঙ্ত স্পর্শ থেকে দৃরে সরিয়ে রেখেছে-ফরাসি সভ্যতার গায়ে কেউ হাত দিতে গেলেই সে মরবে। অথচ ফর়াসি সবাইকে নিজের রূপে মাত করে রাথবে। একবার যে এই শহরে পা দেবে সে আর পুরোপুরি ইংরেজ, ইতালিয়ান, আমেরিকান, বাংলাদেশী অথবা ইণ্যিয়ান থাকবে না। আর দেখবি ইণ্যিয়ানের ফরাসি ঘরণীদের-দूর থেকে ভীষণ মিষ্টি, ভীষণ নরম, কিষ্ঠু কিম্মতই হজম হবে না, চিরকাল ঔধু নিজে জাদরেল থাকবে না, স্বামীকে এবং ছেলেপুলেকে ফরাসি করে তুলবে। অথচ বে ইজিয়ান মেয়ে ফরাসি স্বামীর গনায় মানা পরিয়েছে তকক দেখ, যতই তাদের ভাব হোক ফরাসি সভ্যতার গরম কড়ায় ফুটে ফুটে সে একেবারে গলে ফর্রাসি रয়ে যাবে।"

এবারে অज্ভুত একটা কথা বললেন পঁচুদা। "বে-বিদেশী ফরাসি হতে চায় না, তার এখানে অস্তিত্ব নেই, তিরিশ বছর থাকলেও।"

পাচদদা বোধ হয় নিজের কথ্য বলছেন। আমার মুথ্থে দিকে তাকালেন
 শংকর ড্রমণ (২)—8৭

চেষ্টা করে নিজেকে ফরাসি-সুখ থেকে বধ্ণিত করহিস। তেকে মনে রাখতে হবে, এটা আমেরিকা নয়, এখানে বাঙালিদের, ভারতীয়দের, বাংলাদেশীদের কোনো ভুমিকা নেই। যে-অজ্যাণ ফরাসি সেন্টের গক্ধে ডুবে যায় না তার কোনো স্থান নেই এদেশে। ।তাই ঢুই এখানে একদু গভীরে প্রবেশ করলে পাবি ওষ্যু নিঃসস্গ जা, ভীষণ ব্যর্থতা অথবা ভীষণ দঙ্ভ। যার হারিয়ে যাবার ভয় থাকে সেই নিজের সংস্কৃতির দষ্তু দেখয়। কিষ্তু ফরাসি হলো একেপ্পরবাদী-বश্ সংস্কৃতির বহ দেবতায় তার বিন্দুমাত্র আপ্রহ নেই।"

আমি এই ক’দিনে কার্যত পাচূদাকে এইভাবে দেথিনি। ফরাসির কাছে নিজের বউকে হারিয়েই কি পাঁমদার এই মানসিকতা ? একথা সোজাসুজি জিজ্ঞেস করা যায় না, জিজ্ভেস করে লাভও নেই।

পাচদদা ধীরে ধীরে বিবেকান্দনিবাসের সামনে পায়চারি করতে-করতে বললেন, "यদি তুই ধ্র্য ধরে এখানে থোঁজ খবর করিস তা হলে আমাদের অনেক ব্যুর্থতার সষ্ধান পাবি। আমেরিকায়, কানাডায়, এমনকি ইংলণ઼ তুই যেমন নিজের দেশের লোকের সাফল্য থুঁজে পেফ়েম্সি, এখানে তেমন কোো

 সভ্যতা পেটে হজম করবার নয়, স্ব্রেৎ্לీ "‘‘কবার।"

পাচূদা বললেন, "এই প্যার্কিজ্টি" একজন বাঙালি ছিল যে ফরাসি ভাষার ব্যাপারে ফরাসিকে লজ্জা দিত্তে। এই সভ্যতার নাড়িনক্ষ্র জেনে নিয়ে হঠাৎ তার পুরো ফরাসি হবার বাসনা হলো। বাঙালী স্ত্রীর সক্গে সম্পর্ক ছেদ করে সে ফ্রাসিনীর পেছনে ঘ্রুটলো, কারুর কারুর সল্গে স্রেফ ফর্রাসি স্টইললে থেলা করলো, কাউকে জীবনসগিনী করতে চাইলো। ফরাসি হওয়া যায় না এক জন্মে। ফরাসির পেটে যত মদ গস্গাজলের মতন হজম হয়ে যায় তত মদ একসস্পে দেখলে বাঙালীর পেট ফুটো হয়ে যাবে। গাই দুষের জন্য যে পেট তৈরি হয়েছে সেখানে অতো অ্যালকোহল সহ্য হবে কী করে? ফলে ঘরসংসার নষ্ষ হনো, ফ্রাসি সপ্পিনী সরে পড়লো। চাকরি গেলো, চরম দারিদ্র ও শারিরিক অসুস্থতা একসঙ্গে আক্রম্ম করলো তাকে। সেই সল্সে নিঃসস্গতা ও অপমানবোধ।
"তারপর যা হয়, একদিন মনের ও শরীরের সমস্ত জালা শাস্ত করবার জন্যে সে নদীত ৰাঁপ দিলো সবার অলক্ষে। শ্যেন নদীরও ফরাসি মেজাজ, সে বইরের সভ্যতকে গ্রহ করলো না, ফিরির়ে দিলো জলে ডুবে ফুলে ঢোল হওয়া এক ভারতীয়কে। তারপর চাদাদা করে সеকার হলো, সৎকারের ব্যাপারে ইজ্জত হারাতে চায় না কোনো দেশের অনাবাসিরা।
"এই ছেলেটাকে নিয়ে ভাল একটা গল্প লেখা যেতো, যদি-না সে আঘ্রহ্যা করতো, আய্যহনন দিয়ে যেসব গল্প শেষ হয় তা সেকেলে। 'বরং ঢুই আমার ক্টা বিবেেনা করিস। আমি টিকে আছি, আমি মদ খাই না, মেয়ে মনুষের পিছেনে ছুটি না, কিষ্ত আমি হেরে গিয়েছি। ফরাসিরা আমার ঘরসংসার নষ্ঠ করেছে, কিন্তু আমি সারেজার করতে রাজী নই। কারণ, আমি জানি, আমি জিতবোই। ঢুই দেখিস, তোর বউদি একদিন ভুল বুঝতে পারবে। ফরাসিতে অরুচি ধরে যাবে, আবার সে ফিরে আসবে।"

পাচ্দদা ভীষণ নিঃসみ। অনেক অনুরোধ করলাম আরও কিছ্মুণ থেকে যান, কিত্ট্ সম্বিত আসবার আগেই তিনি টুক করে সরে পড়লেন।

সম্বিe এসেছে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। ওর ওপর নির্ভর করা যায় ভীষণ ভাবে। আজ কিষ্ট ওর মুখঢা একদু গঙ্ভীর। কারণাল সে বলছছ না।

আমি এসে শহিদনগরের মার্সেডডজে আসন গ্রহণ করেছি। সেখানে ১৯০০ সালে বিশ্ধমেনা বসেছিন তা কিঘ্মুঢ দেথা গেল্মে তারপর সপ্পিৎ জিজ্ভেস করলো, "আর কি কি দেখার ইচ্ছে আছে দে (ক) inन।"


 রেস্তোরা তো ওলে খেয়েছিহ্ঠেপ্রাজীবন ধরে সেই শাজাহান হোটেলের দিন থেকে। গর্র বের ছেলে হয়েও অনেক বড়লোকী দেখে নিত্যেছি নিজের চোথে, এখন এবাদ গভীরে প্রবেশ করতে চই। পৌঁঘতে চাই ফরাসি সভ্যতার শিকড়ে।

গাড়ি ঘুড়িয়ে নিয়েছে সম্বিৎ। আমরা একটা বিশাল পার্কের মধ্যে দিয়ে চলেছি। বিবেকানন্দ ভবনের থুব কাছেই, পায়ে হাঁটা পথ। পার্ক নয় তে, ছেটোখাটো অরণ্য বলা চনে। এখানে আলো জ্রাছে, তবু কোনো কিছুই যেন স্পষ্ট नয়।

পার্কে ল্যাম্পপোস্টেরে তলায় তলায় অথবা গছের তলায় তলায় অস্রুত ধরনের কিছू মানুষকে দেখা গেলো। কেমন বিচিত্রভাবে এরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সম্বিৎ বললো, "আপনি লেথক মানুষ, আপনার জেনে রাখা ভান। সুন্দর এই অঞ্পলটা সষ্ক্যার সময় বিচিত্র ধরনের পতিতালয়ে পরিণত হয়। দूনিয়ার বিকৃত রুচির মানুষ এইড্সের ভয়, অন্য অসুথের ভয় তোয়াকা না করে এখানে ুলে আসে কামনার নিবৃত্তির জন্যে। । দুর থেকে এদের রমণী বেশ্যা মনে হলেও এরা এক বিচিত্র জীব। এদের পুং--মমণী বলতে পরেেন-শরীরের ওপর নানা

শাসন করে, নানা হরমোন এবং সিলিকোন ইঞ্জেকশন নিয়ে সুপুরুষ এখানে নারীরূপ ধারণ করে বেপরোয়া এক পুরুসসমজের রোগের নিবৃত্তি করতে।" ইংরিজি শব্দট হলো ট্রানসভেস্টাইল। এরা রমণীর মত্ন স্কার্ট পরে, মোজা পরে, গহনা পরে, কিষ্তু এদের যারা থরিদ্দার তারা জানে কীসের স্ধানে এখানে आসে।

আমি স্তি্ভিত। নানা বিকৃতির কথা ঙনেছি এবং পড়েছি, কিদ্তু এমন বিশাল आয়োজনের কথা কখনও ওনিনি। একটা নয় দুটো নয়, শত শত পুং-রমণী এখানে পুলিশের নাকের ডগার সামনে নিজেদের পসার সাজিয়ে বসেছে। এরা এসেছে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে-ব্রাজিল, ভেনেজুত্রেলা, পেরু, নিকারাত্যা, আর্জেন্টিনা, ইকুয়াডোর, কনম্বিয়া, থোদ ফরাসি এখন এরো সস্ডায় নিজেদের শরীরকে ম্ষতবিশ্ষত করতু রাজী নয়, তাই বিদেশীদ্র হাতে ব্যবসাটা ছেড়ে দিয়েছে। সম্দ্রতি কাগজে বেরিয়েছে, দু’একজন ইত্যিয়ানেরও সম্ধান পাওয়া গিয়েছে এই দলে। এদের অনেকে দিনের বেলায় ছাত্র। অনেকে দরিদ্র ভাইবোনকে বাবা-মাকে টাকা পাঠায়।




 থাকে মিনি সাইজের টিয়ার গ্যীস ক্যান। এই গ্যাস প্রয়োজন হয় বেপরোয়া দজ্জাল খরিদ্দারের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্যে।

দেথলাম, একজনের সজ্গে রয়েছে ছোট একটি কুকুর—পেট পুড়। লোম ভর্তি, একদু आদর পাবার জন্যে মনিবের পায়ের কাছ్ ঘুর ঘুর কর্ছে।

ওখু সভাতা ন্য, বিকৃতির বিশ্ব-রাজধানী রূপেও বিচিত্রভবে বেঁচে রয়েছে প্যারিস। আমাদের ঢোথের সামনেই দামী-দামী গাড়ি আসছছ। দরদস্ᅥুর হচ্ছে, তারপর খরিদ্দারকে নিয়ে বনানীর মধ্যে অদৃশ্য হচ্ছে বিহ্ষত শরীরের পুং রমণীরা।

ক‘দিন আগেই নাকি মর্মস্পর্শী এক বিবরণ বেরির্যেছে ফরাসি ম্যাগাজিনেচরির্রটির নাম লুনু। बন্ম হয়েছিল ব্রাজ্রিলে, দুই ভাইয়ের এক ভাই। তারপর ভাগ্যের পরিহাসে ফ্যেডারিক হয়েছে নুলু-সহ্য করতে হয়েছে অস্ত্রোপচার। এখন খোদ প্যারিসে নুলুর প্রতিপষ্তি অনেক। এক রাত্রে দশ হাজার ফ্রঁ দেন এমন ফরাসী ভক্ত আছে মুলুর। লুলুু সাক্ষাৎকারাা পড়ে বিশ্ষা হয় না। তার নিঃসञ্তা আছে, কিষ্ঠ দूঃঘ নেই। লুলু বলেছে, "যখন আমি দেখি পুরুষ্ব ও রমণী

হাতধরে রাস্তা ধরে চলেছে তথন আমি অহংকারে ডুগি，কারণ একমাত্র আমার মধ্যে দু＇জনেরই অর্ধ্বেক অস্তিত্বে রয়েছে।＂

আমি বলनাম，＂গাড়ির গতি বাড়িয়ে দাও সম্ধিৎ। প্রদীপের তলার অন্ধকার দেখার জন্যে সময় খরচ করে লাভ হবে না। আমি কাগজপত্তর যোগাড় করে নিয়েছি，কিষ্ুু প্রয়োজন হবে না আমার।＂

Өनলাম পুলিশ আজকাল লোক দেখানো অভিযান চালায়। দু’একজন হাজতে তোেে，আবার বেরিয়ে আসে।এইডস্ সম্বল্ধে এতো কিছ্ন বেরোয়，তবু মানুষের দুর্মতি দূর হয় না।

আমা খারাপ লাগলো，ভারতীয়দের উম্মেখ দেখে। চেষ্টা চরিত্র করলে， তদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যেতে，দু’একটা কথাও বলা যেতো，কিন্তু ওসবে কী হবে ？বিদেশে নিজের মানুষের সর্বনাশ দেখবার জন্যে আমি পথে বেরোইনি। আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। এতো দুরে এসেও দেশটাকে ডুলতে পারি না，সারাশ্ষণ শরীর ও মনটটকে লেপ্টে জড়িয়ে থাকে দুঃথিনী জন্যভূমির কথা। কিছুই ভাল লাগে না।
＂সম্বিৎ，চলো একটা গীর্জায় যাই। গোরু কৃৰ⿵⿸⿱一𠄌㇈丶⿱一𧰨心为’ ১কায় না，দেওয়াল মিথ্যে কথা বলে না，মানুষ ওইসব করে，আবার ক্রু মানুষই দেবতা হয়ে ওঠে，এই

 ভিড়। একটা লোক यন্তর নিয্যে औীত্বরে গান গাইছে－যাত মেরীর বন্দনা। ভক্তিরসে ডুবে রয়েছে লোকটা，হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে，ঈষ্রের চরণে নিজ্জেে নিবেদন করতে চাইছে，যেমন চায় আমাদের দেশের কীর্তনিয়রা।

সপ্বিৎ জিজ্জেস করছে，＂কী অতো ভাবজ్ন ？＂
＂বড় অप্ৰুত দেশে আমাকে নিয়ে এসেছে，সষ্বিৎ। এখানে মানুষ যা চাইবে ज পাবে। ভোগ চাও，ত্যাগ চাও，বম্ধন চাও，มুক্তি চাও，কদর্যতা চাও，সৌন্দ্য চাও，নরক চাও，স্বর্গ চাও，সব তোমার হাতের গোড়ায় রয়েছে। তোমার ইচ্ছেমতো তুমি তুলে নাও，কেউ তোমার ব্যাপারে নাক গলাবে না।＂

সম্বিৎ হপ করে রইলো，কিছू বললো না। আমি বনলাম，＂বাকি কট দিন आমি ফ্রাসির আয়নায় নিজেকে আবিষ্ষারের চেষ্টা করবো। অনেক আমেরিকান এই প্যারিসে বসে নিজের দেশকে আবিষ্কার করেছে，আমারও ভীষণ ইচ্ছে ভারত্রর্ষকে খুঁজে পাওয়ার। নিজের দেশে যখন थাকি তখন মাঝে－মাঝে ভারতবর্ষ হারিয়ে যায়，কোধাও তার হদিশ পাই না।＂

আমরা এবার একটা কাফের সামনে হাজির হলাম। কিসু সম্বিৎ বললো， ＂আপনাকে মસ্ত জায়গায় নিয়ে যাবে।। এখানকার দুর্দাশ্ড রেস্তোরা৷ কাসেরোল，

অভিজাতদ্দর শেষ কथা। ওখানে आঁদ্রে মলরো নিয়মিত আসত্ন। ওथান आপনাকে মঙ্ত সম্মান দিতে চাইছে রেস্ডোরারর মালিক। লেখক ও শিল্পীকে সম্মানিক সভ্য করে নিয়ে ওরা সম্মান দেখায়, আপনিও আজ সভ্য হবেন।" এসব সভ্য হওয়ার কোনো মানে হয় না, কিশ্তু তবু কেউ ঘখন সম্মানের কथা হুলেছে তখন ম্দ কী? ভাল জিনিসের ভেকও ভাল।

ওইখানে বসে হঠাৎ একটা আশ্চর্য বাপার হলো। দেখলাম রেস্তোরাঁ বাড়িটার ঘাদ সরে গিয়ে আকাশ উকি মারছে। নীল আকাশ, সেখানে অনেক তারা, ফরাসি তারা কিন্না বলতে পারবো না, অথবা তারার কোো জাত থাকে না, আমরা বে মাটি থেকে ঢাদের দেখি সেই দেশের তারা বলে মনে করি। স্ধিৎ বললো, "এইটই এই রেস্ভোরাঁর বিশেষप্ব-ইচ্ছে হলেই ছাদ সরিয়ে আপনাকে বিশ্বভূবনের সন্গে যোগাবোগ করিয়ে দেবে।"

আমরা যে-টেবিলে বসেছি সেইখানেই নিয়মিত সময় কাটাতেন বিষ্ববিখ্যাত লেখক আঁদ্রে মলরো। আমি ওঁর লেখার ভক্ত, প্রকৃতই বিশ্বনাগরিক ছিলেন, বিশ্ব ইতিহাসের ধারাইুকু ছিল নখাঞ্র। তবু প্রচধ ফরাসি ছিলেন ভাবে ও চিত্তায়।

আমি বললাম, "সম্বিe, ভোগের দিগটা ব্পে দেখবো না। অতীতের দিকেও তেমন আর নজর দেবো না। বাকি ক

 তোমার ছেনে সৈকত অনেক থেজ্খবর রাখে। জন্মেছে ফ্রাসি দেশে, এখানকার আকাশ-বাতাশ থেকে ষোনো বছর নিশ্বাস-প্রশ্মাস নিয়েও চমৎকার বাঙালিভাব রক্কে করছে। বাঙানিকেও জালবাসে, ফ্রাস্কেও ভালবাসে। ও আমাকে লিস্টি দিলো, দूনিয়ার অনেক বড় বড় আবিক্কারই ফর্রাসি, কিত্ঠু দুনিয়া তা জানে না। যেমন বাষ্পীয় জাহাজের আবিষ্ষারক ফর্রাসি।প্রথম এরোপ্পেন উড়িয়েছিলেন এক ফরাসি লৌসেনা ১৮৭৪ সালে। সেলাইকল বার করেছিন ফরাসি, ক্যামেরা আবিষ্কার করেছিল ফর্রাসি, বইসাইকেল আবিষ্কার করেছিন ফ্রাসি চনচ্চিত্র আবিষ্কার করেছিলি ফন্রাসি, অধ্ধদের পড়ার ব্যবস্থা ব্রেল আবিষ্কার করেছিল ফরাসি, গানে
 দেখতত হবে, সম্বিৎ। আমাদের মুক্তি তো ঐ পথথই, ভক্তিতে মজে থেকে তেমন কিছু তো হলো না।"

সম্বিৎ এবারে থবরটা দিলো, কলকাত থেকে টেলিফোনবার্তা এসেছে, কর্মক্ষেরের জরুরি প্রত্যোজনে আমােে এখনই দেশে ফিরতে হবে।
"এ কেমন করে হয় ? সেপ্টেৃ্ধরের স্বিতীয় অর্ধে এলেন, আর সবে অক্টেবরে

পা দিয়েছি আমরা। আরও দু'সপ্তাহ আপনার থাকা বিশেষ প্রয়োজনন। পুরো একমাস থাকবেন ছাত্রের মতন, আর শেষ তিনদিন ট্যুরিস্টের মতন। মাথায় তথন কোন্নে চিস্তা থাকবে না, এমনকি লেখার। একটু উদ্দামভবে ফর্রাসিকে না দেখলে দেখাটা সম্পুর্ণ হতে পারে না।"

ওইখান থেকেই স্বদেশে ফোন করা গেলো। কিক্ু কোনো উপায় নেই, দেশে ফিরতেই হবে। কর্মক্ষেণ্রের বন্ধন মানলেও মুশকিল, না মানলেও মুশকিল। সাধে কি বিমল মিত্র বলত্তন, দাসד্ব থাকলে জাত লেথক হওয়া यায় না। শ্যামুয়েল বাটলারের সেই বিখ্যাত উক্তি ভদ্রলোক কতবার ঈনিয়েছেন : ‘ইণিপেনডেন্গ ইজ এসেনশিয়াল দু পার্মানেট বাট ফেট্টা দু ইমিডিয়েট সাকসেশ।"

তড়িৎ গতিতে কাজ হলো। বাংলাদদশ বিমানের বাঙালি ম্যানেজারের দয়ায় বিমানেও তড়িঘড়ি একটা সীট পাওয়া গেলো। মনে হলো, যে থাকতে চায় না ফরাসি তাকে পত্রপাঠ বিদায় করে দিতে তৎপর।

এয়ারপ্পাটে সম্বিe, কাকলি ও সৈকত এর্ষুছি্লি। আর এসেছিলেন
 অনেক কथা বাকি রয়ে গিয়েছে।

প্পীীদ্র বললেন, "একবার এলে ফী
 দেখলে ফরাসিতে মজে না এঅন্ত্রেমানুষ এখনও জন্মায়নি।"

হিসেব করে দেখলাম, কথাটা মিথ্যে নয়। অমন যে অমন বিবেকানन্দ, চারবার এসেছিলেন এবং মজে গিয়েছিলেন।

সৈক্ত চিস্তিত হয়ে উঠলো। বললো, "আপনি মজবেন, আবার মজবেন ন।। তার মানে এবার যা দেখলেন তা ঝট করে লিথে ফেলে আবার চলে আসুন। তারপর নিজের লেখার সঙ্গে দ্রিযীয়বারের দেখাট মিলিয়ে নেবেন।"

সম্ধিৎ বললো, "এই রকম ঝপ করে কোনো চনচ্চিত্র শেষ করা যায় ন।। গোড়ায় ও মধ্যিখানে যতই কাট অথবা জাম্প কাট থাকুক শেষে একটা ফেড আউট প্রর্যোজন। আপনার এই চলে যাওয়াটা 'দ্য এঔ' নয় এটা স্রেফ বিরতি। আপনাকে আবার আসতে হবে।"

ফ্রাসি দেশের মাটি ছেড়ে বাংলাদেশ বিমানে আশ্রয় নিয়েছি। দুর থোক সম্বিৎকে দেখতে পাচ্ছি। সে হাত নাড়তে।

 চিরকাল जাই দেৃখ গেলাম এই কঢা 戶िঢে।"

কাকলি প্রপ্ন করেছিল, "তা হনে শেষ কথাটা কী?"
आমি বললাম, "यা দিত্যে বিবেকান্দ্দ তাঁর বই পরিব্রাজক গুরু করেছিলেন সেইটাই বোধহয় আমার শেষ কথা-নমো নারায়ণায় !"

বাংলাদেশ বিমানের সীটের সজ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলে পকেটের ডাইরিটা বের করলাম, লিখলাম, ‘নমো নরদেবায়। নমো নারায়ণায়।"

মহামানবের সাগরতীর ভারতবর্ষ থেকে এই মানবসাগর তীরে না এলে এই মানবজীবন সত্টিই অপুর্ণ থেকে যেতো।

## ঘরছাড়া দিকহারা

স্বদদেশ বসে বিদেশের অবিশ্পাস্য অগ্রগতির কথা এবং বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে সারাশ্মণ দूঃখিনী স্ব<েণের চিঙ্তা করাটা আমার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারাশক্কর বন্দ্যোপপ্যায়ের লেখায় এক রমণী চরিত্রের উন্মেথ ছিল ভে শ্রেরবাড়িতে অত্যধিক বাপের বাড়ির প্রশশসসা করায় অচিরেই পিত্রালয়ে প্রেরিতা হয়েছিল, কিষ্ু সেখনেও সারাশ্মণ শ্বওুালয়ের প্রশংসায় বাস্ত থাকায় সে পিত্রালয়েরও প্রিয় হতে পারেনি।

আমার অবস্থা প্রায় একই রকম। এসেছি ফরাসি দেশে, খ্যাতনামা ফরাসি প্রতিষ্ঠানের আমস্ত্রণ, কিষ্ুু মানবসভ্যতার পীঠস্থান পারির কিছুই তেমনভাবে আমাকে টানতে পারছে না।

প্যারিসের বাইরে ভুবনবিদিত এক প্রাচীন শহর্রেুেলেন্দ্রবিন্দুতে গিত্রেছিলাম, সেथানেও বিরাট বইমেনায় তিন প্রজন্মের ব্কীMিস আমার ফ্রান্সে প্রকাশিত উপন্যাসে স্বাক্রু নেবার জন্যে লাইনে দাঁষ্মিষ্ঠুআজে, তবু মনে হচ্ছিলো আমার


 কৌহহহলের নিবৃতি ঘটারো?

সেবার आমেরিকায় এক মজার বাপার হয়েছিল। সুযোগ ছিল নায়াগ্রা জলগ্রপাত দর্শন করার। অথচ সেইসময়ে এক অপরিচিত অনাবাসী ভারতীয়র সল্গে সাক্ষাৎ করার প্রত্যাশায় ভেবে-চিত্তে আমি ওই অনাবাসীর কাছেই গেনাম। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্य মাথায় রইন সাময়িকভাবে। এর কারণ ভারতবর্ষ দূর থেকে আমাকে টানছে, आমি আামার জন্মভূমির মোহিনী মায়াপাশে বন্দি হয়ে পড়েি। গতবার প্যারিস প্রবাসী ডিজাইনার সম্ধিৎ সেনতপ্তর পাঠানো টিকিটের দৌলতে মানুষের মহাতীর্থ প্যারিসে এসেও একই অবস্থা হয়েছিল-একজন বাঙালি চরিত্রের সদ্ধান করতে গিয়ে আইফেন টাওয়ারই দেখা হলো না।এমনই লজ্জ্জার ব্যাপার যে কাউকে বলঢে পারি না বে দু'দুবার প্যারিসে এসেও আইखেন টাওয়ারে যাবার সময় আমার হলো না।

এবারে আমার জঁদরেল অবস্থ, এর আগের বার কাচচরাপাড়ার প্রাজ্তন রিফিউজি সম্বিৎ ছ্লি ব্যারন দ শহীদনগর, আর হাওড়ার হরিদাসপাল আমি ডিউক অফ কাসুন্দিয়া—ঢাল নেই, তরোয়াল নেই দুই নিধিরাম সর্দার। থ্যাংকস ই দি প্রবাসী বেঙ্গ, সেবার ভারিক্কিচালে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি হোটেলের সবচেয়ে দামি সুইটেও কিছ্রক্ষণ সময় কাটনো গিয়েছিল। এই সুইটে রাজরাজড়া ধনকুবের এবং চিত্রতারকদের অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করতে গিয়ে বারবার ছায়া পড়ছছিল হাওড়া টেধুরীবাগান লেনের কানাগলিতে কোনোক্রেম দাঁড়़ি়়ে থাক आমাদের ঘরটার, যার ছাদ ফুটো, জানनার রেনি৫ ভাঙা, দরজার পামা বর্থদিন অদ্যশ্য এবং ঘরে উঠতে গেরে একটা নড়বড়ে সিঁড়ি অতি সাবধানে পর্বত আরোহীর নিপুণতায় ব্যবহার করতে হয়।

এবারে আমি একজন কেউকেটা। মেড-ইন-বনগাম, প্যাক্ড্ ইন হাওড়াকাঙூন্দে—এসব ইতিবৃত্ত চেপে রেথে স্রেফ বলতে পারি আমি এরজন রাইটার, খোদ ফরাসিরা ইচ্ছে করলে মৃল্যবান ख্ৰা থরুচ করে প্যারিসের প্রথ্যাত প্রকাশন সংস্থা থেকে আমার সাহিত্যকর্ম্রে নমুনার সঙ্গ এঞং আমার সারস্বত সাধনার
 বभীয় লেখকবৃন্দের সন্গে आমি এজ্স-এনব স্টেসের বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে এদেশের নিমন্ত্রিত অতিথি। আতিথথ্যেব্গী বহর দেত্থই বোঝা যায় কেন



কিস্তু মহাশয়, আমি ফরার্সি জতের जুণকেত্তন শোনাবার জন্যে আজকে কলম ধরিনি, আমার লफ্ষ বিদেশ বাসের দুঃখের কথা বসযূমির বছজনদের কাছে সবিন্য় এবং সকাতরে নিবেদন করা।

অধমের নিবেদন, ফ্রাসি দেশে ভারিক্কিানে চষে বেড়ানো, লেকচার দেওয়া, সুন্দরী সুন্দরী ফরাসিনীর খাতায় অটোগ্রাফ দেওয়া ইত্যাদির ধারাবিবরণ আঘ্মথ্রচারের অপরাধে পড়বে। আমি ওখু বলবো, ফরাসি দেশে যদি আসতেই হয় তাহলে আর্টিস্ট হয়ে এসো, রাইটার হয়ে এসো, ফিলজফার হয়ে এরো-ফরাসি তোমার সেভেন মার্ডার ম্মমা করে দেবে। শিল্লীকে প্রশ্রয় দিতে এবং মাথায় তুলতে এ জাতের তুলনা নেই।

ফরাসি দেশ বিজয় করতে করতে এরই মৃ্যে לুক করে দুটো রাতের জন্যে লন্ন ঘুরে এসেছি। পুরনো প্রডুরের সেলাম জান্ো এবং সেইসক্গে একটু এপার বাংলা ওপার বাংলার যোগসূত্র খুঁজে বেড়ানো। গছ্গা এবং পস্মা এখনও আমাদের মধ্যে দুরप্ব রেখেছে, কিষ্ত টেমসের তীরে বেঙলিরা মিলেমিশে একাকার হল্যে গিত্যেছু, यদিও শ্বেতাগপুম্ররা নাম দিয়েছেন্য্যাকি। আরে হতভাগারা, 'কালো যদি মম্দ তবে

চুল পাকিলে কান্দ কেনে ？＇বুঝবে বাছা বুঝবে，যখন বয়স বাড়বেোঁত নড়বড় করবে এবং সেইসঙ্গে চুল সাদা হবে，তথন কালোর মর্ম বুঝবে ！আরে বাছা，সৃষ্টির আদিতে কালো，অন্তে কালো，মধ্যিখানে সুর্যের লণ্ঠনে মহাবিশ্বে সামান্য আলো হয়েছে। দার্শনিকদের জিজ্ঞেস করে দেখো।

এবার আটচম্মিশ ঘপ্টায় লন্ডনে সোনার খনির সন্ধান পেলাম। ইচ্ছে হলো， घর－সংসার ছেড়ে মুজাহির অর্थাৎ স্বেচ্ছানির্বাসিত হয়ে কিছুদিন প্রবাসী বাঙালিদের সজ্গে জীবন কাটিয়ে ওঁদের আবিষ্কার করি। বাংলাদেশের বাঙালিরা অনেকদিন আমার হৃদয় হরণ করেছে－বেশি বয়সের প্রেম ！ঘোর কাটিয়ে ওঠা বড়ই কঠিন কাজ। এই যে প্রথ্ম দর্শনে প্রেমে পড়া，এই যে ভালোবাসার দাপটে অन্যসব কিছ্ৰ ছুচ্ছ হয়ে ওঠা，এর পিছনে রয়েছে এক সিলেটি গবেষক－ ঐতিহাসিক যাঁর নাম নুরুল ইসলাম।

বিনীত অথচ বুদ্ধিদীপ্ত এই মানুষটি একখণ্ত জ্বলস্ত অগারের মতো। লশ্ডনে সিলেটিদের এক সভায় আমার কাছে এসে，আমাকে তাক নাগিয়ে দিলেন। হাতে একখানা अভিধান সাইজ্জের বাংলা বইয়ের মোড্রক ধরিয়ে দিয়ে চুপি চুপি বললেন，আমার কোনো একটি রচনা তাঁকে বিশ্রে্রে অনুপ্রেরণা দিয়েছে এই বই রচনায় এবং যথাস্থানে তা স্বীকৃত হয়েছো৷০০

আমার লেখা পড়ে কারুর কারুর স্রু⿰亻寸 সাহিত্যে অরুচি ধরে গিয়েছে তা স্বদেশে বিভিন্ন সূত্র থেকে তুন্ছি র্ট কেউ আমার কোনো লেখা নেই সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার পরেই ব্র্ড সংথ্যা ক্রয় করেন একথাও বন্ধুরা বলে থাকেন। কিন্তু সুদুরপ্রবাসের কৌনো বঙ্গসস্তানকে সুবৃহৎ এই রচনায় অনুপ্রেরণা मान！

এই অপকর্মটি আমি কেমনভাবে করলাম তা জানবার জন্যে কৌতৃহলী হয়ে উঠলাম। সিলেটি এই গবেষক নুরুল ইসলাম্মের জন্ম ১৯৩২ সালে，কিজ্তু দেখলে অনেক কম মনে হয়। প্রবাসের সভায় সামান্য ভিড় ছিল，তারই মধ্যে বিরাট বাংলা বইটি বগলদাবা করলাম। লেখক সুযোগ বুঝে সবিনয়ে কিছু কথা বললেন। সেইসব কথা আমার মধ্যে অনেকদিন জড়ো হয়ে আছে।

বিদেশের মাটিতে স্বদেশের ভাষায় বই উপহার পাওয়ার মধ্যে কী আনন্দ আছে তা সকলকে বোঝানো কঠিন। আকারে বৃহৎ বই，আমার ব্যাগটি নিতাস্তই ছোট। যা নিজে বহন করতে পারবো না তা প্রবাসের পথে নানা বিঘ্নের কারণ হতে পারে জেনেই এই ছোট্ট ব্যাগ নির্বাচন করে এনেছি। তবু নুরুল ইসলামের বইটি আমার অমূল্য সংগ্রহের অংশ হয়ে দাঁড়ান। লন্ডক্；বসে এবং লন্ডন থথকে প্যারিসের দ্যগল বিমানবন্দরে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিমান্ন ঘুরতে ঘুরতে এই বইয়ের যত অংশ পড়েছি ততই বিস্মিত হয়েছি।

প্যারিসের মতো শহরে ডেতো বাঙালিকে কে আর কল্কে দিচ্ছে ? কিষ্ু ধন্সি এই ফরাসি জাত, ওণের সমাদর করবার জন্যে গত দুশ্ বছর ধরে সারা|্কণ উ゙চিত্যে আছে।

ফরাসি যা কিছু করে তা নিজস্ব স্টাইলে করে। নিজের ভাষায় বইমেলা যখন করে তখন তার সঙ্গে অন্য কোনো দেশ বা ভাষার সাহিত্যকে নিজের দোসর করে নেয়। কারা এই দোসর হবার যোগ্য তার জন্যে অনুসন্ধান চলে সারা বছর ধরে। এবছর 兀াঁরা বেছে নিহ্যেছেন বাংলাকে। ফরাসি জানে স্রেফ লেখা পড়ে সুখ সম্পুর্ণ হয় না, যদি না চোথর সামনে গোট কয়েক লেথক জলজ্যান্ত ঘুরে বেড়ান। অতএব নিয়ে এসো আধডজন কবি, গল্প লেখক, প্রবপ্ধকারকে তাঁদের স্বদ্সেত্র থেকে।

অতিথিদের আদর-यয্ন করো, কিন্তু সামনাসামনি বসিয়ে চোখা চোখা প্রশ্মবাণ নিক্ষেপ করতে লজ্জা পেয়ো না।এই হচ্ছে ফরাসির স্বভাব-লেখককে বাজিয়ে নিতে ভীষণ ভালোবাসে। স্রষ্ষাকে মুখোমুথি পেনে তোমার সমঙ্ত সন্দেহের নিরসন করিয়ে নাও। নির্জनা প্রশস্তির অর্থ মে লেখক্কেক অপমান করা তা ফরাসি
 সিংছদ্বার এই ফরাসি দেশ। ফ্রাসি যাকে ইউরোপ তার দখলে।

বাংলাকে স্বীকৃতি দিয়ে ফরাসিজরুর মস্ত সম্মান দিয়েছে বাঙালিকে।
 সে দিল নেই, তার ধারণা ইংরিজির বাইরে কোনো সভ্যতা নেই, ভাষা নেই, এমনকী আড়ালে-আবডালে ফরাসিকেও ওরা ভ্যাঁচায়। ফ্রাসিদের স্টাইন অन্য। তারা দুনিয়ার যেখানে ভান্ো কিছু আছে তার স্বাদ নেবার জন্যে হন্যে হয়ে আছে। তারা তোমাকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে নিয়ে গিয়ে গলালয মালা দিলো, প্রশঙ্তি গাইল, রাজসম্মান দিলো, প্রঁভসের থোদ হাইকোর্ট ভবনকে তোমার সম্মানে সাময়িকভাবে সাহিত্যভবনে র্রপাল্তরিত করলো। কিস্ন সেইসঙ্গে তলে তলে তোমার মাপজোক নিতে ওরু করলো। যাচাই না করলে লেখকের অসম্মান হয় একথা জানে সুরসিক ফরাসি। অথচ তোমার রাগ করার উপায় নেই। পৃথিবীর আর কোথায় সাহিত্যিকের সম্মানে রাজ্দ্বারে সাহিত্যসভার অনুষ্ঠান হতে পারে ? বিশালপুরীতে একই সত্গে চলেছে ন্যায়বিচার ও সাহিত্য বিচার। যাকে রসবিচারও বলতে পারেন।

এইসব সেরে প্যারিসে ফিরে এসে আবার সাহিত্য সভা। বাংলার বাঘা বাঘা লেখক-লেখিকাদের মঞ্চে বসিয়ে এবার রসের লিমিটেড ওভার টেস্ট ম্যাচ।


আলোচনাসভা ডেকেছে তার বিযয় বাঙালি লেখকের ডবল লাইফ। এই ডবল লাইফের অনুবাদ ‘‘্বৈত জীবন’ করা যেতো, কিত্তু ঠিক রসটা পাওয়া যেতো না। ডবল লাইফ বললে অনেক কিছুর ইপ্তিত থাকে, এমনকী জেকিল হাইডের ভুমিকায় একালের বাংলার বুদ্দিজীবী। দুমুখো দুই জীবনের সপ্ধিক্ষণে এসে বাঙালি লেখক কি থমকে দাঁড়িয়েছে? কী এই টানাপাড়েন? কেন তার দ্বৈতভূমিকা? এই দ্বৈতভূমিক। একেশ্রবাদীরা কেন সহজে বুষতে পারে না। এরই নাম কি কপটতা অথবা হিপফ্রিসি? এবং আরও নানা গভীর প্রপ্ম।

বিশাল প্রেক্ষাগৃহে হাজির হয়ে আমি তাজ্জব! মফস্শ্বলের বঙীয় লেখকদের প্রশ্নবাণ জর্জরিত করবেন প্যারিসের বিশিষ্ট ফরাসি লেখকরা এবং প্রকাশ্য সভায় যে কোনো রসিকজন যে কোনো প্রশ্ন তুলতে পারেন এই উন্মুক্ত বিচারসভায়। এই হচ্ছে ফরাসির ধর্ম-যাকে তকে যে কোনো প্রশ্ন করার স্বধীীতত সর্বদা অক্ষুম রাথবেই ফরাসি। তবে ফরাসি মঞ্চ থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে তোমকে জেরা করবে না, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার কथ্ স্মরণে রেথে তোমাকে ভ্রাতার সম্মান দেবে। বুঝিয়ে দেবে ঢুমিং এখানে বসে আছে তার সन्ञा

সাধে কি আর দুনিয়ার সেরা জাতের রাহ্ৰেিকক জুটেছে ফরাসির কপালে।


 নেবার উদারতা ইর্রেজের হল্লে না।

প্যারিসের সভাগৃহে একবার উকি মেরে আমি তাভ্জব। হনঘর বোঝাই! সায়েব মেম গিজগিজ করছে সুদুর দেশের বাঙালি লেখকদের দেখবার এবং ওনবার জন্যে। অন্যপ্রান্ডে বাঙালি লেখকদের ফরাসি সংস্করণ কেন্নবার জনোও লাইন। সুরসিক ফরাসি এই বিষয়ে সজাগ-গাঁটের কড়ি থরচা করে একখানা বই কিনে লেখকের দঙ্তখত আদায়ের জন্যে সে ধৈর্য ধরে লাইনে দাঁড়াতে রাজি। এমন তুণ্রাহী নাহলে কি আর বড় জাত গওয়া যায় ? এসব ট্রেনিং নিতে এক একটা জাতের শত শত বর্ষ কেটে যায়। সৃళ্টির জগত্ অসামান্য হবার পথে ফর্রাসিকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েনে, অনেক কিছू শিথতে হয়েছে। তবেই না দুनिয়া তার কাছে মাথা নত করেছে।

আরও অবাক হলাম দর্শকদের আসনে কিছু বাদামি রঙের মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করে। সভ আরম্ভ হবার আগে দু 'জন সুসজ্জিত স্মার্ট তরুণ আমার কাছে এসে নির্ভেজাল বাংলায় বললো, "খবরের কাগজে দেখে বাংলা ভাষায় গৌরবের সাষ্ষী হতে চলে এলাম।"

এই দু’জনই বাংলাদেশী। সেলিম (নামটা কাল্পনিক) বললো, "বাংলা ভাষা বে দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ ভাযা তা তো আমরা চিরকানই জানি ; কিস্টু ফরাসিরাও সেটা স্বীকার করল ত দেখবার জন্যে কাজ ফেলে চলে এলাম। এমন সুযোগ আবার কবে পাবো ত আ আম্মাই জানেন।"

প্যারিসের সাহিত্তসভা খুবই আকর্ষক হয়েছিল। নানা প্রশ্নে এঁরা বাংলার লেখক সমাজকে জর্জরিত করনেও উইকেট নিতে পারেননি।দঙ্ষ ব্যাটস্যানের মতো কয়েকটি শঝ্ত প্রশ্মকে উল্ধাবেপে বাউঙ্ডারিতে প্রেরণ করনেন নীরেদ্র্রনাথ চ্রববর্তী, মহশ্ষেতা দেবী ও সুনীল গালুলি। এঁদের ভালো রান তুলতে সাহায্য করলেন ফরাসি ভাষাবিদ কলকাতার পুষ্ষর দাশওপ্ত।

ফরাসি দেশে মস্ত সুবিধে বাংলায় কথা বলা যায়। তুমি তোমার মতন করে কথ্খ বলো, তারপর ফরাসিতে বুঝেে নেবার দায়িप্ন আমার। এই সেতুবপ্ধনে যাঁরা বিশেষ ভূমিকা পালন করলেন পুক্কর দাশতুপ্ত মশাই তাদের অনাতম। আলোচনাসভায় বোঝা গেল, ফরাসিরা আমাদের অনেক থবরাখবর রাখেন, সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করতে হনে যেসব ধেঁজখবর বিশেষ প্রল্রোজন তা ফরাসি
 বসে আছে-ফরাসি যাকে কল্কে দিল সে অুু্রুনিয়ার প্রবেশপত্র পেয়ে গেল এক ঝটকায়।

বাঙালির যদি কোনোদিন পয়া ৷্ড় হয়, তখন বাপধন আজে বাজে
 বিশ্পসাহিত্যের লাইসেস পাওয়ার আগে প্যারিসপ্রবাস সব ভাষার লেখকদের পক্ষে আবশ্যিক इওয়া প্রয়োজন। সাধে কি আর শ্যামচাচা এই প্যারিসে ইউন্নেকোর সদর দপুর বসাতে বাগড়া দিত্যেও সফ্ল হয়নি। সাধে কি আর সন্ন্যাসী বিবেকান্দ প্যারিসের প্রশংসায় গদগদ হয়ে উঠতেন। ফরাসিরা যে মস্ত জাত তা স্বী小ার যে করবে না সে নিতাঙ্ৰ ছোট জাত, অথবা হাড় হিংসুটে !

ফরাসির চোথে বাঙালি লেখকের ডবল লাইফ আজকের লেখার বিষয়বর্তু নয়। এর বিবরণ ষীরেসুস্থে অন্য কোনোসময়ে দেওয়া যাবে। কয়েকটা বাউজ্ডারি পেটালেও তাবড় তাবড় লেখকদের উইকেট কীভাবে যাওয়ার দাথিল হয়েছিল ফরাসিদের বোলিং-এ তার বিবরণও স্বদেশবাসীর মুখরোচক হবে। তবে এই মুহুর্তে আমার নায়করা ফরাসি নन। তাঁরা নেহাতই দেশোয়ালি বभসক্তান। বাংলার মাটি, বাংলার জল, পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।

মিটিঙের মধ্যেই সেলিম কয়েকবার মঞ্চে আমার উদ্দেশে ম্মিপ পাঠিয়েছে। সে উৎসাহ দিত্রেছে, "দাদা, দूर्দাম্ হচ্ছে ! লড়ে यান ! পিটিয়ে কেলুন। এরা বুঝুক বাংলা সাহিত্য কত বড় ! এরা, বুমুক, ইংরেজ কীভাবে আমাদের চেপে রেখে

দিয়েছিল।"
আaি অবশ্যই উৎসাহিত বোধ করেছ্, বিদেশের মাটিতে এমন স্বদেশি সমর্থন বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

ম্মিপের মাধ্যমে আবার ষড়যস্ত্র হয়েছে ! "দাদা, প্যারিসে আপনাকে দেখাবার অনেক স্পেশাল জিনিস আছে।"

ফরাসি যেমন কাজ করে তেমন ভোগ করে। বেশি কাজট। ফরাসির কাছে এক ধরনের অস্লীনতা। তাই সাহিত্যসভারও বিরডি থাকে, একটু পানাহার থাকে। পেটুক বাউনের মতন গোগ্রাসে গিলবার জন্যে ফরাসিরা আহার করে না, ঢক ঢক করে গলায় পানৗয় ঢেলে মাতাল হওয়ারও ঘোরতর-বিরোধী এই ফরাসি। সবার মধ্যে প্রচ্ছম্ন এবং পরিচ্ছন্ন পরিমিতিবোধ হলো ফরাসির জাতীয় ধর্ম। পরিমিতিবোধ ফরাসি একবারই হারিয়েছিল যখন প্যারিসের রাজপথে গিল্লোটিন বসিয়েছিল অভিজাত মানুষের গর্দান নেবার জন্যে। তার ঠেলা সামলাতে ইউরোপের একশ বছর লেগে গিয়েছিল।

এখানে আজ একটু পানীয়ের সুব্যবস্থা আছে, তারপর আইফেল টাওয়ার দর্শনের বিশেষ সুযোগ। কিন্তু সেলিম আমাকে ব্ব্তৃ্ছ। একজন বাঙালির পক্ষে আইফেন টাওয়ারের থেকে শতগুণ আকর্ষ্বী কিছু সে আমাকে দেখাবে।

সুতরাং মুল সভার শেষে আমি চুপিব্পি কাটিতং। মুখ টিপে হেসে ফরাসি এইসব সহ্য করে। লেখক মানুষ, ল্যু নিয়ম এবং একটু সামাজিক ব্যাকরণ
 জন্য সন্দেহজনকভাবে উধাও হ ভে স্থানীয় অভিভাবকরা তেমন কিছু মনে করেন না। দুদ্দশটি সুন্দরী সুরসিকা যদি স্রষ্টাকে ঘিরে না ধরনো তাহলে লেখক জীবনের হাঈামায় যাবে কোন্ শর্মা?

অতএব আমি চুপি চুপি বেরিয়ে পড়েছি সেলিমের সঙ্গে। সেলিম ছেলেটি বাংলা, ইংরিজি এবং ফরাসি তিন সাহিত্য সম্বক্ধে অন্েক খবরাখবর রাখে।.সে বললো, "বাঙালিরা কারও থেকে কম যায় না দাদা।"
"তোমাদের মুখে ফুলচন্দন পড়াক। বাঙালিরা যেন তাদের হারানো গর্ব ফিরে পায়। আমাদের সাহিত্যকে আমরা তো বিদেশের পাঠকদের সামনে ঠিক মতন প্ৗৈঁছে দিতে পারিনি। অথচ এখন পাশ্চাত্যের পাঠকরা সুদूর দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে আপ্রহী হয়ে উঠছে।"

সেলিম আমার খপ্পরে পড়ে গিয়েছে। পরপর দু’দিন নিজের কাজকর্ম বিস্জন দিয়ে সে আমার সক্সে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্যারিসের গলিঘুঁজিতে।

সেলিমের জীবিকা অতি সাধারণ, প্যারিসের এক ট্যুরিস্ট অধ্যুষিত অঞ্চলে

একটা ছোট্ট পিকচার পোস্টকার্ডের দোকান আছে সেখানকার কর্Aী। ছোট্ট দোকানদারের ছোট কর্মী বলতে পারেন। দোকানে কাজ করতে করতে হিমশিম থেতে হয়, "কিন্তু আনন্দ আছে দাদা। কত ট্যুরিস্ট্রদর বে মুঘ দেঘি। এ এক আশ্চর্য শহর এখানে আসবার জন্যে সারা দুনিয়া উচিয়ে আছে। যে মনুষ প্যারিস লেখেনি তার মানবজমই বৃথা"

তাই কিছ্ম পয়সা জমলেই ট্যুযিস্ট্রা জ্জটে আসে মানুশের এই মহাতীর্থে। প্যারিসে যত লোক বাস করে বছরে তার থেকে বেশি আসে ট্যুরিস্ট। গরিবงুর্বো থেকে আরষ্ত করে কোটিপতিরা। সেইসজ্গে আসে দেশবিদেশের পকেটমাররা। পশ্চিমের পকেটমর, তার স্ট্যাভার্ড অফ লিভিং অন্।। তার নিজের পকেটে পাসপোঁ্ট, এরোপ্নেনের টিকিট, সে থাকে হোটেলে এবং ব্রেক্সস্ট সেরে নিজের প্রফেশনাল কাজে নেমে পড়ে। পড়তায় পোষায় বলেই বিদেশের পকেটমাররা এখানে আসে।নাহলে আসতো না, তারা ছুচেো মেরে হাত গক্ক করতে রাজি নয়।

সেলিম বনলো, "এখানেও অনেক বাঙালি পারেন শংকরবাবু। বাঙালিদের
 একজনও নেই। এইটাই আমাদের জাতের্রেণিষ্য! !"

ষীরে খীরে সেনিম আমাকে ঘুরে ঘুরে৫ৌীলো। বললো, "প্যারিসের মেট্রোতে যত ফেরিও্য়ানা দেখবেন তার বড় জাঞ্ৰ বাঙালি। এরা চুড়ি বেচে, ফিতে বেচে, দুকিটাকি জিনিস বেচে। অমানুফ্রির্রিরিশ্রম করে, তাই পেট চলে যায়।"

স্শেশনের প্ব্যাটফর্ম দু এক্রন দেশওয়ালির সস্গে আলাপ করিয়ে দিন সেनिম। সবচেয়ে আশ্বর্य লাগল এঁদের বিনয় ও ভদ্রতা দেখে। আরও অবাক হলাম, এঁরা স্বদেশে আমার বই পড়েছ্লে। একজন তো জিজ্sেস করে বসলেন, "সাজাহান হোটেলের স্যাটাদ এখন কোথায়?" আর একজন বললেন "জন অরণ্যের সোমনাথের জন্যে দूঃখ হয়। নিজের বল্ধুর বোনটাকে অপরের হাতে তুলে দিলো! একবার ভেবেছিনাম, আপনাকে নিখবো সোমনাথকে অত ছোট করবেন নí, ওকে বিদেশে পাঠিয়ে দিন। চলে আসুক রোম অথবা প্যারিসে। আমরা ওকে দাঁড় করিয়ে দেবো।"
"বাজার কেমন?" সেলিম জিজ্ঞেস করলো।
"ঋুব-উ-ব ভালো। যা নিয়ে আসছি তা হড়়মুড় করে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কারণ आমাদর দাম লোকানের থেকে অনেক কম। লোকে জেনে গিয়েছে, বাংলাদেশিরা গরিব কিন্তু তারা ঠকায় না। মুশকিল হলো তই পুলিশ। অজকাল ঘনঘন প্ণাটফর্মে হামলা চালাচ্ছে। গতকাল হম্মা করেছিল। ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিশ্যেছি। কিষ্ঠ আকবর এবং শাজাহান ধরা পড়ে গেন। রাত্রে ওদের খালাস

করে আনতে অনেক খরুচ তয়ে গেল।এ মাসে বোধ হয় বাড়িতে টাকা পাঠানো যাবে না। সব উকিলের পেটে চলে যাবে।＂

সিরাজ এরই মধ্যে জিজ্ভেস করলো＂ক’দিন আছি？গরিবের সজে দুটো ডাল ভাত খাবেন ？সোনার দেশ，এখানে ডালভাতের কোনো অভাব নেই।＂

সিরাজের মনে দুশ্চিত্তা। এখনই বোধ হয় আর এক দফা পুলিশ রেড হবে， ＂দেথে দেথে ওখু বঙঙালিদের ধরে। আরবদের গাঁ্যে হাত তুনবার সাহস নেই। এক জায়গায় আরবরা পুলিশকে ধরে এমন মেরেছে যে হাসপাতলে যেতে হয়েছে। বাঙালিরা সাতে নেই，পাঁচে নেই। অস্দেররাও তাদের ভালোবাসে। না হলে এত মাল আমরা বিক্রি করহি কী করে？＂

সেनিম একদু চিত্তিত হয়েে উ১নো，বললো，＂জজ আর হাছ্গমায় যাওয়া কেন ？দু ন্বম্র পেশায় মন দাও।＂

দু＇নম্বর ওনে সিরাজ হেসে ফেল্নলো।＂তাই যাবো। কিষ্ুু এখানে আরও কয়েকটা अঁๆ বেচে দিয়ে। नाइলে ‘‘্যাপিট্যাল’ শর্ট হয়ে যাবে।＂

সেলিম आমকে নিয়ে আর একটা মেট্রোতে উ্ঠলো। গাড়ি চলমান হলে বললো，＂কে বলে বাঙালি পরিশ্রমী নয়，উচ্চৃর্ট্পীধী নয় ？এইসব ছেলেরা



বাদাম মানে চীনেবাদাম নয়। এর্র ন্যাম নোয়া । ওরা পথে বেরিয়ে পার্কের খারে এক বাদামওয়ালার কাছে ক্বু औ屯 নি নিয়ে গেলো। তার ঠেলাগাড়িতে আগুন凶্রলছে এヌং সেই আগুনে চীনীবাদামের ডবলসাইজের কালো খোলাওয়ালা বাদাম বালিতে ভাজা হচ্ছে এবং গরমাগরম ফরাসিদের মধ্যে পরিবেশিত হচ্ছে। লোকে সেই বাদাম অথবা নোয়া খেতে খেতে পপ্ব হাঁটছে।

দোকানের সামনে কয়েকজন যুবকযুবতীর ভিড়। সেলিমকে দেখেই লোকটি বললো，＂এই যে দাদা একদম ভুলে গেলেন，দেখাই নেই！দেশের খবর কী？＂ কথাও চলঢছ，একই সস্গে কাজও চলছে নিপুণ গাতে।

आমার পরিচয় পেয়ে ছেলেটির চোখ বিষ্ছারিত।＂অঁা কী সৌভাগ্য আমার। জাপনার ‘কেরাকটার’ বারওয়েল সাহেব আমার আব্রার খুব প্রিয় ছিল। উনিও ওকালতি করতেন সিলেটে।＂সব খরিদ্দার বক্ধ রেখে ছেলে পরম যত্রে আমার জন্যে বাদাম তৈরি করল আওনে，আমার হাতে উপহার হুলে দিয়ে সে যেন কৃতার্থ হলো। দাম দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। সেলিম বললো，＂যে আপনাকক জানতে পারবে，সে，আপনাকে বাদাম খাইয়ে ধনা হবে।＂
 রোজগার বক্ধ করবে কেন ？বিদেশ বিভুঁয়ে যত পারো কামিয়ে নাও！＂বললো


সেলিম। ‘টাকা নিয়ে কি সেদ্ধ করে খাবো, দাদা? মেহমানের আদরযত্ন যদি नা হন্ো তাহনে আর বিদেশে বিজনেস করে কী নাভ ?"

সেনিম বললো, "আমাদের সিরাজ অভিজ্ঞ লোক। দেশ ছেড়ে অনেক বছর বিদেশের পথথ পৰথ ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

সিরাজ নিজেই জানালো, "এর আগে ছিলাম গ্রীসে। পাকা দু’ঘছর। লোকে ওখানে গরিব হয়ে যাচ্ছ, বাইরের মানুষ দেখলেই চটে যায়। বড্ড কড়াকড়ি শুু হলো, তথন বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে চনে এলাম। এরা স্যার মেজাজি লোক। এক একজন এমন ভালোবাসবে, আদর করবে যে চোখে জল এসে যাবে। আর একজন এমন ভাব করবে যেন আমরা না থেটে স্রেফ ফ্রান্সের পয়সা নুট করতে এসেছি। বাদাম বেচে, দোকান দিশ্যে, রেস্তোরাঁ৷ থুলে আমরা কণা পয়সা নিয়ে যেতে পারব? নিয়ে যাচ্ছে তো জাপানিরা স্যর। চাঁদির জুতো মেরে, কম দামে এমন ভালো ভালো জিনিস পাঠচ্ছে যে সায়েবদের চোখ মাথায় উঠঠ যাচ্ছ। জাপানিদের খুব খাতির, স্যর। বড়লোক জাপানির বকে যাওয়া ছেলেম্মেয়েরা এখন তো ফ্রান্সেই ঘুরে বেড়ায়। अদ্র সন্গে অঢেল পয়সা। পকেটে পয়সা থাকলে এখান জাতপাত নিয়্রে(अ) ৷ী ঘামানো নেই—আমীর ওমরাহ, রাজারাজড়া, মিলিয়নেয়ার, বিলিয়্রুক্টীর সবার বেজায় খাতির এই লেশে। ফেলো কড়ি মাখো তেল।"

সিরাজ ইউরোপের বহ দেশে পেশের্র্য়ে়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। জর্মানি, ইতলি, স্পেন, বেলজিয়াম কিছুই তারর র্রু নেই।

আমরা সিরাজকে নমস্কার জীনিয়ে বললাম, "ए্স করে তোমার বাদামের স্টক শেষ হয়ে যাক।"
"আজকে হবে মনে হচ্চে। সায়েবদের এক একদিন বাদাম খাওয়ার মেজাজ হয়—আকাশের রঙ অনুযায়ী। আমাদের এই স্টক কিষ্তু শেষ হবার নয়। সামনের রুটির দোকানে আরఆ দু’ব্তা বাদাম জমা রেখে এসেছি, ফুরনো মাত্র ওখান থেকে নিয়ে আসবে।। রুটীওয়ালা চানু লোক, দানছত্র করছে না। বস্তা পিছ্হ ভাড়া নেবে। স্ট্ক না থাকলে বাবসা হয় না, অথচ স্টক সঙ্গে রাখার উপায় নেই। কখन যে পুলিসের হাঙামা হবে ঠিক নেই।গতকাল এক পুলিসের থম্ররে পড়েছিনাম। লোকটি ভালো, গরম বাদামভাজা খেয়ে খুশি হলো, বললো একঘন্টার মধ্যে এখান থেকে চলে যাও, আর দু’দিন এখানে বোসো না। ওই পুলিসই এই জায়গার খবর দিল। বললো, পার্কে অনেক ছেলেমেয়ে প্রেম করতে আসে, তোমার সব বাদাম বিক্রি হয়ে যাবে। বড় ভালো জিনিস এই নোয়া। প্রেম করবা:: সময় সায়েবরা খাবে, প্রেম ভাঙবার সময় নোয়া থেতে থেতে ঝাগড়া করবে, তারপর নতুন বে করবার সময় আবার খাবে। যে সায়েবের রাস্তায় বাদাম








"भिরাজ, जোমার কগজগজ্র হলো?" জিঙ্েে করলো সেলিম।
" ‘াপনি ঢে জানেনই, সার।’

 বিনা পয়সায় দিয়ে চালে এন।"
"ত की করে সষ্ভব?"


 দেশ্রে বাইরে বার করে দেবো"










 হাभামা বাড়ব্ব ঢারও থবর রাঞ্ধ সিরাজ।




অপেক্ষ্ করা কবে সুদিন আসবে।"
সুদিন কীডাবে আসবে তও জানা গেল। বছরের পর বছর কড়াকড়ির পরে এক একটা দেশ বুঝতে পারে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। ফাঁকফোকর দিয়ে কিছু মানুষ দেশে ঢুকে পড়েছে। তারা ঢোর নয়, ডাকাত নয়, তারা সমর্থ মানুষ। जাদর প্রয়োজন নেই এমনও নয়—দেশে এমন অনেক কাজ আছে যা দেশের মানুষ করতত চায় না। এদের অयथা ভয় দুটো বাড়তি মানুষ হাজির হলে দেশের অর্থনীতি ডেঙে পড়বে। এটা বাজে কথা। কোনো দেশের অর্থনীতি বহিরাগতরা নষ্ট করেনি। বরং বহিরাগতদের শ্রমেই এক একটা দেশ রাজার হালে রয়েছে। স্থীনীয় লোকরা যেসব কাজ চায় না কেবল সেসব কাজই তো বহিরাগতরা পায়।
"আমরা মাইনে পাই অনেক কম, তার থেকে আবার দালাল পয়সা কেটে নেয়। পুলিসে খরচ আছে, উকিলের খরচ আছে। বলতে পারেন, তবু আমরা দেশ ছেড়ে এথানে রंয়ে গেছি কেন?"

একদ্টু থেমে সিরাজ বললো, "বে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তাকে একথা কখনও জিঙ্sেস করবেন না। দেশে তেমন কিছ্ম নৌু বনেইই তো মনুষ প্রবাসে বেরিয়ে পড়ে। এই প্রপ্ম ওনলে মনে বড় কষ্ট
 তা সায়েবদদর থেকে বেশি কেউ ব্বৃఫ্ ন। এরাই তো জাহাজ্রে চড়ে
 শংকরবাবু, কয়েক হাজার লোক্কক্কোগজপত্তর দিতে এরা নারাজ, আর ১৮২০১৯৬৩ এই দেড়শ বছরে আর্মেরিকায় 8 কোটি ২০ লহ্ম মানুষ বিদেশ থেকে আমেরিকার মাটিতে আশ্রয় নিয়েছে ভাগ্যসস্ধানে, তার শতকরা ৭৮ ভাগ মানুষ গিয়েছিি ইউরোপের বারোটা দেশ থেকে। আমরা রাস্তায় পুলিসের ধাকা খাই বটে, কিষ্তু কিছু খবরাখবর রাথি। আমদের বাপমায়েরা পেটে ভাত না দিলেও কিহ্ম বিদ্যে দিয়ে তবে বিদেশে পাঠিয়েছেন।"
"আমাদের দেশের লোকরা ওইসময় যায়নি কেন আমেরিকায়?" আমি बिজ্জেস করি।
"যাবে কী করে? ওরা নিলে তো! ওই সময় চার লাঘ চীনে এবং সাড়ে তিন লাখ জাপানিও দেশ ছেড়ে মিরিকিনি হয়েছে, কিঅ্ত ইড্যিয়া পাকিন্তান বাংলাদেশীর সংখ্যা আপনি হাতে ওনতে পারবেন। নামমাত্র। এখন আমেরিকায় যতটুকু দেখতে পাবেন তা ওই যাটের দশকের শিকে ছেঁড়া!"

সিরাজ এরই মধ্যে নিজের বিজনেস অব্যাহত রেখেছে। তার হাত চনেছে ঝটপট। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ডেজে বাদাম সরবরাহ করতে বেশ নৈপুণ্ঠ লাগে। "বাদাম বেচে, কিংবা ট্রেনে মণিহারি বেচে আমরা এদেশের কী স্মত্তি

করছি বলুন তো ? বরং লোকে সস্তায় কিছু পছন্দসই ভিনিস পাচ্চে। কিষ্ত পুলিস এসব ওুনবে না। সে বনবে কাগজ দেখাও। আরে বাপধন, কাগজই যদি থাকবে তা হলে এখানে হকার হবো কেন্ন ? তা হলে তো আমি নিজেই দোকান দেবো।"
"চাকরি?"
"চাকরি মানে তো আজীবন দাসד্ব। বরং আম্নার দয়ায় একটু ুছিয়ে নিয়ে কিছ্ম সাহেব-মেমকে চাকর রাখো তোমরা বিজনেসে, তবৌ তেে সুখ। তবেই তো বাপ-মা বলবে ছোঁড়াটা ঘর ছেড়ে গিয়ে কাজের কাজ করেছিল।"

সিরাজ ফিসফিস করে বললো, "স্যর, এখানকার হাওয়ায় পয়সা উড়ে বেড়াচ্চে। যে দামে কিনে যে দামে বেচে এখানকার নোক ত ভাবলে বাঙালির মাথা বনবন করে ঘুরত্ত থাকে। বড্ড ভোগী জাত হয়ে উঠেছে এই সাহেবরা, এদের পতন কেউ আটকে রাখতে পারবে না। দেখবেন, পধ্চাশ বছর পর এদের কী হাল হয়। চীনে জাপানে কোরিয়ানের বাড়িতে রাঁখুলিগিরি করার জন্যে এরা তখন কাগজপত্র বানাবে। ইতিমধ্যে কিক্তু এ ব্যাটারা রান্নাও ভুলে যাচ্চ। পৈতৃক পেশায় মন নেই। দিক না আমাদের সিল্লেট্দিরের কয়েকটা ইভ্যিয়ান
 আসে তাহলে আমার নামে একটা দুম্বা রাঙ্小ি!"

 না। এরা আতর তৈরি করতে পজজ, চিজ তৈরি করতত পারে, কিস্তু মশলার অ আ ক খ জানে না। आপনি তো জানেন, এই মশলা নিয়েই চার পাচচশ বছর ধরে কী ব্যাপার ঘটল।"

সিরাজের কথা বার্তা ওনে আমি তাম্জব। দেশ ছাড়বার আগে সে বি এ পাশ করেছিন। তারপর মাথায় ভূত চাপলো।

সিরাজের সে জন্য অবশ্য কোনো দুঃখ নেই। সে বললো, "এই বে আমার বাদাম্মে দোকানে এত ভিড়, তার কারণ গোপন মশলা। একদু মাখির্যে দিই বাদামে- সায়েবদের জিভে ম্যাজিক থেলে যায়। কী আছে, কেন আছে, কেমন করে অছে কিছুই বুঝতে পারে না, অথচ বাদাম মুখে দিলেই মনে হবে কোেো নীল পরী পরানে হাল্ণা ধাক্ক দিল। এ পাড়ায় আর দুটো গোমড়ামুখো ভ্সেঞ্চ নোয়া বেচতো, তারা লড়তে না পেরে উধাও হয়ে গেল, এখন দোকানে চাকরি করে-ফলের রস বিক্রি করে।"

সিরাজের ওখান থেকে বেরিয়ে আমি ও সেলিম পথ হাঁটছি। পথের আলোঔেোো জুলে উঠে সঁরেরে প্যারিস তার মোহনীমময়া বিস্তার তরু করেছে। সেলিম বললো, "মাঝে মাঝেে কোনো কোনো দেশ বেঅইনি

অনুধ্রবেশকারীদের অপরাধ মকুব করে দেয়। যাদের কাগজপত্তর নেই তদের পক্ষে তথন স্বর্ণযুগ। তাড়াতাড়ি আ্যামনেস্টির সুব্যেগ নিয়ে আইনসझত পথে দেশে থেকে যাবার সুযোগ মেলে।

সিরাজ সব খবর রাথে, কোন্ দেশ কখন অ্যামনেস্টির কথ্যা ভাবছে তা বাঙালি মহলে ছড়িয়ে পড়ে। হতভাগা মানুষশুলো হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সিরাজ কিছ্তুঢ বেপরোয়া, নিজের কাগজপত্রর দানছত্তর করে দিত্যে পুলিসকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে। কিষ্তু কোনো দুশ্চিত্জা দেখতে পাবেন না ওর মধ্যে। সিরাজ আশা করছে ফরাসি দেশে অ্যামনেস্টি অথবা অপরাধ মকুবের সময় আসছে। যদি সুযোগ না আসে অনেকেই চূপি চুপি হন্যাড্ডে পালাবে। পাসপোট নেই, ঠিকানা নেই, পরিচয় নেই বলে কোনো দুঃখ নেই ওদের মধ্যে। দুর্জয় ওদের প্রাণশক্তি। কে বলে বাঙালি ঘরকুনো ? বাঙালি ভীতু। বাঙালি বিপদদর মুথোমুথি হতে চায় না? সব বাজে কথা।"

সেলিমের সহ্গে পথে যেতে যেতে সায়েবদের মশলাপ্রীতির কথা আবার উঠলো। সেলিম অনেক খবরাথবর রাথে। সে বলল্লে, "দেশে গিক্যে রোঁ করে দেখবেন, এই গোলমরিচের দাম ওলন্দাজরা এ্রס) ষীউল্ডে পাচ শিলিং বাড়িয়ে দিল বলে ইতিহাসের ধারাই পাল্টে গের্রে্রিতি তুচ্ছ এই কারণ থেকে
 গ্রহণের জন্য ২৪ জন নাবিক লন্ডন্নেঙ্র্যুক ভাঙা বাড়ির দালানে সমবেত হলেন ১৫৯৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর্র্রুং ৭২,০০০ পাউল্ড মূনধন নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন ইস্ট ইচ্তিয়া কোম্পানি, যাতে ভারতের গোলমরিচ, এলাচি এবং দারুচিনির দামটা নিজেদের আয়ত্তে রাখা যায়। কয়েক মাস পরে উইলিয়াম হকিন্স নামে এক বোন্বেটে ক্যাপ্টেনেে পরিচালনায় ৫০০ ট্ন ওজনের একথানা জাহাজ সুরাটে এসে নোঙর করলো। ভারতবর্ষ্বে ইতিহাসও পাল্টে গেল।

সেলিম জানালো, আমেরিকা আবিষ্কারের পিছনেও রয়েছে গোলমরিচের সঙ্ধান। সে যুগে পচা মাংস এবং জঁশটে মাছকে, খাওয়ার বোগ্য করে তুনবার জন্যে সায়শেবদের প্রয়োজন ছিল ভারতবর্ষ্ষের গোলমরিচের। এই তো কয়েক বছর আগগ (১১৮৩) সালে সাড়ে-চারশ বছর অগে (১৫৪৫) ডুবে যাওয়া এক নৌজাহাজকে (পেরি রোজ) সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা হলো। বেসব নাবিক ডুবে মরেছিন তাদের প্রত্যেকের সত্গে একটি করে গোলমরিচের পুটলি ছিল এমন নিদর্শন পাওয়া গেল।

সেলিম অনেক খবরাখবর রাখে। সে বলল্লো, "বহ বছর বহ্থ দেশে পুলিসের তড়া খেয়ে খেয়ে অবশেষে পরিক্ষার কাগজপত্তর হয়েছে আমার।এখন আমার সুখের শেষ নেই। আমি এথন নিশিচ্তে জীবনযাপন করতে পারি, তাই বাড়ত

সময়টা নষ্ট করি না, নিজের দেশের লোকদের একাু আধট্ সাহায্য করি, কিছু ম্যাগাজিন, কিছ্ম বই পড়ি, দেশ থেকেও বাংলা বই আনাই কিছ্ম কিছ্ম। আপনি ঔনলে অবাক হয়ে যাবেন, আমার দেশের লোকদের কাগজপত্তর নেই, কিষ্তু সঙ্গে আপনার লেখা এপার বাংলা ওপার বাংলা আছে। বাংলা না পড়লে দেশের সঙ্গে বোগাযোপ থাকবে কী করে ? অনের্স আট-দশ বছর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, দেশে ফেরবার পয়স্ থাকলেও যাবার উপায় নেট্।"

সেলিমকে জিজ্গেস করলাম, "এত কষ্ট জালো লাগে?"
সেলিম হাসলো, "আগে ভাবতাম আমরা মুষ্টিমেয় নিজের খেয়ালের বশে বিদেশবাসের যষ্ত্রণা মাথায় তুলে নিয়েছি। তারপর কোথায় দেখলাম, পৃথিবীতে আমাদের মতন লোক অন্তত তিন কোটি আছেন, যাঁরা প্রবাসের দুঃখ বলুন সুখ বলুন সব মুখ বুজে ভোগ করজেন। বাঙালিরা তো দলে দলে বাংলাদেশ ছাড়া হচ্ছে। অন্তত লাখ আষ্টেক বাঙালি দেশছাড়া হয়েছে এই ক’বহরে। বাঙালি ছেলেদের এইটাই নেশা-দেশ ছেড়ে বেরিয়ে আসা।"
"কলকাতার ছেলেদের মাথায় তে এই নেশা মাপেনি," আমি বলি।
 ছেলের মধ্যে কোেো তফাত নেই, শংক্লে। इয়তো আপনাদের দেশটা

 এই দুনিয়াতা তো কেবল সাক্z্রুদ্র তোগের জন্যে তৈরি হয়নি। তাছাড়া অনেকদিন ওরা আমাদের ঊপর র্জজ্ব করেছে, শোষণ করেছে, অপমান করেছে, ছোট জাত বলে মিথ্যে অপবাদ ছড়িয়েছে। আমরা এবার তার হিসেব নেব।"

আমি সেলিমির মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। রাস্তায় হাঁটতে হাটটে সে বললো, "জানেন শংকরবাবু, এই সেদিন এখানে পড়লাম, স্ব্যং আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ইষ্যিয়া দেখে তাষ্জব হয়ে গিয়েছিলেন, স্বীকার করেছিলেন-ইভ্ডিয়া দশ শতাব্দী এগিত্যে আহে। তারপর ওই গোলমরিচওয়ানারা সিংহাসনে চড়ে বললো, এরা জাত হিসেবে এত নিছু যে কোনোদিন দেশ চালাতে পারবে না। जারপর জালিয়ানওয়ালাবাগে কী কাণ্ডটা করল। ওই হতভাগা সায়েব জেনারেল ডায়ারকে অপরাধী জেনেও কর্তারা শাস্তি দিলেন না, স্রেফ ওই পোস্ট থেকে বদলি করে দিল। ইহরেজের আস্পর্ধা দেখুন। যে লোক দু শজন নিরীহ মানুষকে অুলি করে মারলো, ১২০০ জনকে అুলিতে জখম করল, তাকে সম্মানিত করার জন্যে ভারতে বসবাসকারী ইংরেজরা ২৬০০০ পাউভ্ড চাদা তুলল। ব্যাটারা এথনও ইংন্যাc্জের স্কুলে সিরাজের অন্ধকৃপ হত্যার মিথ্যা গল্প ছেলেদের মধ্যে প্রারার করে যাচ্ছে!"

এ এক অप্ডুত অভিজ্ঞো। প্যারিসের প্রবাসে আমি নিজের গেশের মানুষদের কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছ্ না।

সেলিমের সল্গে দেখা না হলে আমার প্যারিস ভ্রমণ অপুর্ণ থেকে যেত। সে বললো, "ভাবতে পারেন এই সায়েবদের জন্যে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দেড় লাখ ভারতীয় সৈনা প্রাণ দিয়েঘিল। ইংরেজের বাণিজ্যতনীতে কত ভারতীয় জাহাজী যে ডুবে মরেছে তার হিসেব-নিকেশ নেই। এদের পুরো নামটাও অনেকসময় সায়েবদের খাতায় থাকত না, স্রেফ লস্কর বনে চালানো হতো।"
"এতোসব জানলেন কোথা থেকে ভাই?" আমি জিজ্গেস করি।
"এখানকার বাংলা বই आনিয়েছি লভ্ড থেকে-নাম ‘‘্রবাসীর কথা’ সেথানে অনেক খবর পাচ্ছি, পড়ছি, আর ভাবছি, ভাবছি আর পড়ছি, আমার চোখ খুলে यাচ্চে!"
"‘্রবাসীর কथা! লেখক নুরুল ইসলাম! ওঁর সঙ্গেই ঢো লমুনে হঠাৎ দেথা হয়ে গেল আমার!"

शুব থুশি হলো সেলিম। "আপনি বইটা দেশে নিক্রে যান, যড্থ করে পড়বেন।"
 অ্যাডভেঞ্চারাস জাতি পৃথিবীতে নেই।"
"ঠিকই তে।। বাংলার বাঙালি বিশ্শা্রেছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে। আর কেন্ জাত পৃথিবীত্ ুি কষ্ট সহ করতে পারে ?"

সেলিম বললো, আগামীকাল্ল ’ুুরে আপনাকে একটা গোপন ডেরায় নিয়ে যাবো। প্যারিসের বাঙালিদের দৈথে আপনার বুক জুড়িয়ে যাবে!"

সারা রাত ঘুম এলো না ঢোে। ‘প্রবাসীর কথা’ আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিলো। এতো পরিশ্রম করে বই লেখা বাংলা থেকে উঠে গিত্যেছে বলে আমার ধারণ ছিল। প্রবাসী বাঙালিকে আবিক্কার করতে গিয়ে লেখক ইতিহাস ভৃগোল তস্ন তম্ন করে খুর্জে বেড়িয়েছেন বছরের পর বছর ধরে। ঔখু বইপড়া বিদ্যা এবং দলিল-দস্গাবেজের অনুসস্ধান নয়, সেই সঙ্গে বহ জনের সন্গ পৃথিবীর নানা প্রান্তে সাহ্ষালকার।

কয়েক বছর আগে আমি নর্থ আমেরিকায় বঙ সম্মেলন উপলক্ষে ক্রিভন্যাল, ওহায়োতে গির্যেছিলাম। সেখানে ১৮৮০ সালের সেনসাসে উমেখ আছে, শহরের ১ লাখ ৬০ হাজার নাগরিকের মধ্যে ১২ জন ভারতীয়। এঁদের সবাই প্রায় বাঙালি, অনেকেই নাবিক হিসেবে পাড়ি দিয়ে, জাহাজ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এর উন্মেখ ছিল আমার ‘জনা দেশ অজানা কথা’ বইঢে। লেখক নুরুল ইসলাম্মে নজর এড়ায়নি। আমি তখনই দুঃখ করেছিনাম, বাঙালির

অ্যডডেঞ্চারের কোনো প্রামাপিক ইতিহাস আজও রচিত হলো না।
‘প্রবাসীর কथা’ পড়তে পড়তে মুক্ধ হচ্ছি। বইটা ধরলে ছড়া মুশকিল। এর মধ্যে চমকথ্দদ থবর ছাড়াও বাঙালি জাতের সুখদুঃখ হাসিকান্ন ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন ধরুন, প্রবাসী সিনোটিয়াদের দুঃখ। কেউ এদের আপন করে নেয় না, অথচ বাঙালিকে বিশ্বপথিকে রূপাঙ্তরিত করার প্রয়াসে সিলেটিদের দান সবচেয়ে বেশি। একজন প্রবাসী সিলেটিয়া দুঃখ করেছেন : "আমরা লন্ডনে ন্ব্যাকী, করাচীতে বাঙালি, ঢাকায় সিলেটি, আর সিলেটে লভ্ডী।"

आমেরিকা ফেরত সিলেটিরিও একটা চমeকার নাম আহ্ছ-মিরিকিনি! অনাবাসী বাঙালি বা এন আর আই বাঙালি না বলে এই মিরিকিনি শব্দটি আমরা সবাই গ্রহণ করলে কেমন হতো?

প্রথম যুগের মিরিকিনিদের দুঃসাহসিক জীবনযাত্রা নিয়ে গল্প অররু করলে রাত কেটে যাবে। অন্য কোেো সময় সে গক্প ফাঁদা যাবে তাঁদের জন্য যাঁরা দूর্নাম রটান আমরা বাঙালিরা নড়তে চড়তে চাই না। নড়াচড়ার ব্যাপারে দুনিয়ার সব জাত আমাদের কাছে শিশ!

 যেমন নবমুসলিমদের প্রাণশক্তি। অন্মেব্র্র জানা নেই, পাকিস্তানের পিতা মোহন্মদ আनী জিন্নাহ্ দূপুরুষ স্র্র ছিলেন হিন্দু। পিতামহ ছিলেন হিন্দু তাঁতী, তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহপা রালেন। তাঁর ছেলে জিন্নাভাই এবং নাতি মোহশ্মদ আলী জিন্নাহ্।

জাহাজী বাঙালির গলায় মালা পরাও, তাকে সব রকম সম্মান দাও। এখন পৃথিবীতে ফিনিপাইনের নাবিক সংখ্যা সর্বাধিক-বোধছয় এক নাখ। কিত্ত প্চ দশক আগেও বাঙালিরাই ছিন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নাবিক সম্পদায়। জেনে রাখুন, $১ ৯ ৪ \circ$ সালে আমাদের এই কলকাতায় ভারতীয় আর্টিকেলে তালিকাভুক্ত নাবিকের সংখ্যা ছিল দেড় লাখ। আর এই খিদিরপুরের নাম ছিন দ্বিতীয় সিলেট। আর সিলেট প্রবাসীদের ডাক নাম ছিল কলকাত্তি। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় קিদিরপুরের রেজ্স্ট্রিকৃত নাবিক সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল এক লাখ স্তর হাজার।

शिদিরপুর নিয়ে মস্ত জাহাজীয়া উপন্যাস লেখার সময় চলে যাচ্ছে। বাঙালি লেখকরা সাধারণ বাঙালির সজ্গে পান্মা দিয়ে এগোতে পারছে না। জয় হোক বাঙালি জাহাজীর, জাহাজে যাদ্র ডাক নাম ছিল কলকাত্যি!

বইটা পড়ে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। আমার কেমন ধারণা ছিল রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম কালাপানি পেরিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাস নানা সুরে কथা

কইছে। এবুু নমুনা নিন।
১৬৮৮ সালে বিলেতের কাগজজ বিজ্ঞপপন বেকুচ্ছে ：তেরো বছর বয়সের ব্য্যাক ইভ্ডিয়ান বয় মালিকের অধীন থেকে পালিয়েছে।ইতিহাস বলছে，ইড্ডিয়ান ঞ্রীতদাসদের বাজারদর আফ্রিকানদের থেকে অনেক কম ছিন। একটা আফ্রিকানের দামে দশটা ইভ্যিয়ান পাওয়া যেত।

ওনুন，রামমোহন রায় ১৮০১ সালে বিলেতে প্পৗছ্ন আর সিলেটিরা জাহাজে নাবিক হচ্ছে ১৭৭৪ সাল থেকে। বিলাতयাত্রায় রামমোহনের সঙ্গী হন পালিতপুত্র রাজারাম，রামরप্ন মুখোপাধ্যায়，রামহরি দাস ও ভৃত্য শেঘ্ বক্স্। ১৭৭৫ সালে বিলেতে মেমসায়েব বিষ্ঞাপন দিচ্ছেন，ভারুতীয় ক্রীতদাসী পাওয়া यাবে，জাহাজে সেবাযত্রের জন্যে। ভারতে ফিরেও তিন বছর সার্ভিস পাওয়া যাবে বিনা মইনেতে।

গভর্নর জেনারেন ওয়ারেন হেস্টিস কলকাত ৎে．•．ফেরার সময় দু＇জন দাস বালক এবং চারজন দাসী নিয়ে যান।
 বিলেতে যান। কেন জানেন ？যে সায়েব তার বাবাধ্টিছিত্যা করেছিল তার বিরুদ্ধে



ঠিক আছে বাবা，ওৰু সিলেট সিভ্ভৃ কররো না। সিলেটিরাই বে বিশ্ধবিজয়ী
 কলকাতা শহরেই বিলেত থোক ফিরে এসে এক ভদ্রলোক বসবাস করতেন পার্ক সার্কাস অঞ্চলে ১৮০৩ সাল ！থকে। তারর স্মৃতির প্রতি এখনও কলকাতাবাসীরা কোনো সম্মান দেখাননি। हাঁর নাম आবু তালেব লড্ডী！

শনুন সেকালের থিদিরপুরের একটা গন্প। অনেক কলকাতাবাসী নাবিকদের ঘরভাড়া দিতেন। ভাড়া দিতে না পারলে নগদ বিদায়। শাশ্তির নাম ‘পেেটিাপা’！ ভাড়া বাকি পড়নেই বাড়িওয়ালার ওণা এসে ভাড়াট্যিয়ার হাত－পা বে九ে মেঝের উপর তইয়ে বিরাট এক কাঠের বাক্স বুকের উপর চাপিয়ে দেবে। দয়া করে কেউ লিযুন না হারিয়ে যাওয়া থিদিরপুরের গল্প－আমরা আর কতদিন আর্ষবিস্शৃত জাতির বদনাম কুড়বো？

প্যারিসে বসে স্বদেশের কথা পড়তে পড়তে কখন মে রাত কেটে গিয়েছে তা বুঝরে পারিনি। যশ্মিন দেশে যদাচারের সুযোগ পাওয়া গেন না，কিষ্তু মনের মধ্যে কোথাও অপ্রাপ্তির ‘বেদনা নেই।

নিজের দেশের মানুষদের বিদেশের মাটিতে বসে আমি নবরূপে আবিষ্ষার করছি। মনটা इঠাৎ অপার আনন্দে এবং আয্মবিপ্পাসে ভরে উ১ন। শত শত

বৎসরের ধারাবাহিক্ত রয়েছে আমাদের দুঃসাহসিকতার ইতিহাসে। আমরা পারবো, யं|মরা য। মন দিয়ে করবো পৃথিবীর কেউ তা পারবে না।

দুপুরে সেলিম আমার জন্যে মেন্ট্রে স্টেশনের কাছছ অপেক্ষ করছিল। নাজুক মানুষ, आমার সঙ্গতিপন্ন গূহস্বামীর মুথোমুখি হতে সে অনিচ্ঠুক। জোর করে আমার টিকিট কাটলো সেনিম। কোো বাধা ऊনলো না। বললো, "আজ আপনি আমাদের অতিথি। দেখে যান দেশের ছেলেদের। দেশ ছেড়ে পথে বেরিয়ে এরা আম্যোন্যয়নের চেট্টা করছে। আজ এদের কাগ்জপত্তর নেই, কিত্তু কাল হবে। তারপর এরা থোট় থেটে পয়সা জমাবে, দোকান নেবে, প্রয়োজনে কলকারখানা বসাবে। পরের বারে যখন আসবেন তখন এদের হয়তো আপনি চিনতেই পারবেন না।"

খুব ভালো নাগছে আমর সেলিমের কথাতনো ঙুনতে। সেলিম বনলো, "「দঃv একটাই। অমানুষিক কধ্টে এবং পরিশ্রমে সবার শেষ রক্ষে হবে না- কেউ অসুখে ডুগে অকানে মারা যাবে, কেউ দুঃখথর বোঝা সইতে না পেরে আশ্যহত্তা

 তর জন্যে যত কষৃই হোক সব তুচ্ছ భo

দ' একবার মেট্রো বদল করে সৌ্দ্র অ্রবশেষে আমাকে যেখানে নিয়ে এল তা নিজের চোথে দেথেও বিষ্বর্মুচ্ছিল না। বিরাট এক পোড়ো ব্যারাকবাড়ি, বহ্হ বছর আগে কোনো সময়ে হয়ীजো সৈন্যদের রাত্রিবাসের কেন্দ্র ছিল।একতলা দোতনা মিলিয়ে প্রায় শতখান্রে খুপরি। তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই আমার দেশের ভাইরা প্রবাসের জীবনসং্রামে লিপ্তু রয়েছে।

সেলিম আজ আমার পরিচয় দিল না। সে বললে "তাহলে ইইচই পড়ে যাবে। এদের সজ্গে প্রাণ থুলে কথাবার্তা বলতে পারবেন না। কাগজপত্তরের গোলমালের জন্যে অনেকের ভীষণ ভয়। এরাই প্যারিসের ফেরিওয়ালা, বাদামওয়ালা, ফুলওয়ানা, এরা কখনও ওয়েটার, কখনও ডৃত্য, কখনও ঠিকে শ্রমিক, ক্নও সাফাইদার। কিল্ট কখনও চোর নয়, পকেটমার নয়, ছ্নিতাইবাজ नয়।"

তখন দুপুর তিনটে। শিফ্ট বদলের সময়।একদল বাঙালি কাজ থেকে ফিরছে এবং আরেকদল কাজে বেরুচ্ছে। প্রতি ঘরে অণ্তত দু'জন, কোথাও তিনজন।দেশের লোকদের প্রতি এদের টন ভীষণ। কাউকেই নিরাশ্রয় হয়ে থাকতে হবেনা। ঠিকানা নেই, কাগজ নেই, অর্থ নেই, রোজগার নেই তো কী হয়েছে ? তুমি তো বাংলায় কथা বলো। এসো, এখনে থাকো, দেশের লোকদের পরামর্শ নাও, তেমন হলে

ফেরিওয়ালার কাজে বেরিয়ে পড়ো। পুলিসকে ভয় কেরো না। তুমি রাত্রে বাড়ি না ফিরলে ভোরবেলায় আমাদেরই কেউ থানায় ল্থেজ করবে, তোমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসটে গাঁটের কড়ি খরচ করর। ঢুমি না আমার দেশের লোক।

প্রতি ঘরে ঘরে পরিচয়হীন আমার এবং ওদের পরিচিত সেলিমের জন্যে ভালোবাসার অফুরন্ত ভাঙার। সবাই জানতে চায় আমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন কি না। जার চেয়ে যা আশ্চর্य, সবাই বলে, "দাদা দশটা মিনিট বসুন। ডালভাতের ব্যবস্থ্থ করে ফেলি। প্রেসার কুকার আছে, হৃ করে হয়ে যাবে। গরিবের রান্না বউদির হাতের রান্নার মতন হবে না, কিঁ্ট বিদেশে দুটি ভাত পাবেন না কেমন করে হয়?"

দেশে এঁদের মধ্যবিত্ত পরিবার। কারুর বাবা ডাক্তার, কারুর বাবা উকিল, কেউ সরকারি কর্মচারী। সুখ ও নিরাপত্তার সেই জীবনত্যাগ করে কেন এই ভাবে বেরিয়ে পড়া? একজনকে জিজ্ঞেস করনাম, "এত কষ্ জেনেও কেন দেশ ছাড়নেন ?" ছেলেটি হাসল্েে, "বেরোতে তো হবেই। দুনিয়া দেখতে হবে না?"

মনটা গভীর আনন্দ ও গভীর বেদনায় একসজ্র পরিপুর্ণ হয়ে উঠলো।
 চোথে জল টলমল করছে। এরো ভালোরাস্গী করে ওদের বুকের মধ্যে জমে থাকে?

সেनিমও হাঁটছে। আমি বললামাআইফেেল টওয়ার দেখা হলো না বলে
 মস্ত ক্কি হতো।"

সেলিম বললো, "यদি কখনও এদের সম্বক্ধে কিছু লেখেন, নামধাম সম্বন্ধে এবাু সাবধান হবেন। বুঝতেই পারজেন, কাগজপত্তরের গোলমান।" তারপর কী তেবে সেলিম বনলো, "আপনাকে কী আর বলবো। ওখু কলকাত আর ঢাকার লোকদের বলবেন, আমরা ঘরছাড়া হলেও দিক্হারা নই। আমরা সারাক্ষল দেশ্শের দিকেই তাকিক্য় আছি।"

## ডিভাইন এন্টারপ্রাইজের উৎস সন্ধানে

‘ডিভাইন এন্টারপ্রাইজ’ কথাটি প্রথম ঞুন নিউ ইয়র্কের কুইস্স নামক শহরের জমইকা অঞ্চলের একটি ভেজ্টিারিয়ান রেশ্তোরাঁয়। আগেই বলেছি, এর নাম ‘অন্নম্ ব্রम্মাম্ - ঝককবকে তকতকে এমন একটি ডোজনানয় যা দেখলেই আনন্দে घন ভরে ওঠ১। সেই চৌরঙ্গী রচনাকান থেকে স্বদেশ ও বিদেশের হোেে-রেস্তোরাঁর বহিরাঙ্গ এবং রান্নাঘর সম্পর্কে আমার কৌহৃহল। বহ বছরের অনুসন্ধান থেকে শিণেছি, রেস্ডোরাঁর নাম যাই হোক তার চারটি প্রধান অঙ্গ-রান্নাঘর, মেনু বা খদদসুচি, পরিবেশ ও সেবক-সেবিকারা। ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্রুা তার সঙ্গ যোগ দেন ‘লোকেশন’ বা প্রতিষ্ঠানের অবস্থিতি-সবকিছूতে সেরা হয়েও, শ্রেফ ঠিকন্দ্রালো না হ৩য়ায় অনেক সময় বহ রেস্তোরাঁ তার প্রাপ্য সাফল্য অর্জন ब্কী心ত পারে না।

মার্কিনী সায়েবদের উচ্চারণে ‘অ্যানাম(ট্ট)ষ্ভম্’ বিশিষ্টত উপার্জন করেছে, এই সংস্কৃত শদ্দটি যে একদা মানব সজ্র্র্রী গভীরে প্রবেশ করেছে তা বোঝবার উপায় নেই। কিষ্ুু আমার মতন ক্কীকের অতিথির কাছে যা আশ্র্য নাগে, আমাদের দেশের রেস্তোরাঁ্ৰে্ধ্রি বেশিরভাগ নাম বিদেশি, নতুন উদ্যোগীরা লયুন, প্যারিস ও নিউ ইয়র্কের গাইড বই তন্ম তন্ন করে দেণেন মন মাতানো নামের জন্য। আর এই উল্টোপুরাণের দেশে খাটি ভারতীয় নাম খুঁজে বার করতে চিন্ময়-অনুরাগীদের কি আখ্রহ

যতদিন বেঁচেছিলেন স্রীচিন্ময় এই ‘অন্নম্ ভ্রে্মে’ প্রায়ই আসত্নে, রেস্তোরারর দেওয়ালে তাঁর ছবি টাঙানো এবং এক কোনের একটি টেবিল তাঁর জন্য সারাা্ষণ র্রিজার্ভড্ থাকত, কারণ সাধন ভজন সেরে কথন এসে উপস্থিত হবেন ঠিক নেই। অতিথি অভ্যাগতদের এখানেই তিনি আপ্যায়ন করেন, কথাবার্তা বলেন এবং মালিক ও কর্মীরা তাঁর উপস্থিতিতে প্রবলভাবে উৎসাহিত হয়ে ওঠঠন। এইটাই যে ওরুসেবার ব্রান্মামূহূর্ত তা তাঁদের তৎপরত থেকে বোঝা যায়।

আন্তরিক অভর্থন্রা জানিয়ে যে বিদেশিনী আমাকে কফি দিতে চাইলেন তিনিই আশ্সস্ত করনেন, তুরুজি এখনই এসে পড়বেন এবং কে এই প্রতিষ্ঠানের মালিক তা জানতে চাইলে বললেন, এটি একটি ডিভাইন এন্টারপ্রাইজ-এখানে মালিক আছেন, কর্মী আছেন, কাস্টমার আছেন, এদেশের সমস্ত নিয়মকানুন আছে, কিত্তু বাড়তি আছে শ্রীচিন্ময়ের আশীর্বাদ ও নির্দেশ।

তিনি কি এই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার? না, অবশ্যু নয়, কিত্জ মালিকেরও

ওপরেই তিনি আছেন সবসময়, তাঁর ইচ্ছাকেই আমরা সবাই এখানে সারাকণ প্রতিফলিত করার চেট্টা করি।

ঠিকানা ৮৪-৪৩ য৬৪ স্ট্রি, জামইকা হিন্স।এই ভেজিটারিয়ান রেস্তোরাঁর জনপ্রিয়তা লম্ষনীয়। ওধু ইন্ডিয়ান নয়, দেশবিদেশের ভেজ্ ডিশ এখানকার মেনুতে স্থান পায় এবং প্রায়ই মেনুকার্ডে পরিবর্ত্ত আসে। সবচেয়ে যা নজরে পড়ে ত এখানকার পরিচ্ছন্নত। আমাদের দেশের রান্নাঘরেও পরিচ্ছন্নত থাকে, কিষ্ুু এই পরিচ্ছন্নতার ‘ভিসুয়াল’ দিকটা প্রায়ই দুর্বল। পশ্চিমী রাঁধুনিদের দৃষ্টিন্দ্দ পরিচ্ছন বেশবাসের ক্থা স্বামী বিবেকেনন্দ রসিয়ে-রসিয়ে বর্ণনা করেছেন, আর সায়েবদের দুর্凶লতার ক্থাও তিনি ইপ্গিত করেছেন। কিষ্ত ‘অমম্
 যুক্ত হয়েছে যাঁরা অর্ডার নিচ্ছেন এবং টেবিনে নিপুণভাবে তা সরবরাহ করছেন তাদের স্নিষ্ধणা। সব মিনিয়ে যা অভাগতের মনে পবিত্রতার ভাব ছড়িয়ে দেয়, বুঝিশ্েে দেয় আপনি যে পাবলিক বা বারোয়ারি রেস্তারাঁয় পদার্পণ করেছেন সেখান্ন এমন কিছ্হু বৈশিষ্ট আছে যা পৃথিবীর বেশির্ভাগ রেস্তেরাঁয় থুঁজে
 দাম নয়। আর আছে ব্যবशারে আন্তরিক্তাশ্রে সৈবাধ্বর্মকে মনে করিয়ে দেয়। আচরণটি সোচ্চার নয়, কিস্তু প্রতিমুফ্যেপ্পী যে প্রাচীন ভারতের ‘অতিথি
 শিষ্যদের নিত্য আনাগোনা, কির্রুতাছাড়াও নিয়মিত্যাবে অনেকে আসেন যাদের সজ্গে শ্রীচিন্ময় মেডিটেশন সেন্টারের কোেো যোগাযোগ নেই।

এবদ্ট ভাবলে মনে পড়ে যায় আমাদের দেশেও স্বদেশি যুগে এবং পরব্তীকালে বেশ কিছু চায়ের দোকান বা কেবিন গজিয়ে উঠেছিল যেখানে স্বাধীনতা সং্গামীদের গোপন যাওয়া-আসা এবং সংবাদের আনাগোনা। এইসব ভোজনালয়ের মধ্যমনি অবশ্যই ম্যানেজার, যিনি প্রায়শই সং্প্থার মালিক এবং প্রায়ই এই আদর্শবাদী মানুষটি সি-অই-ডি পুলিশের নজরে পড়ে নিগৃইীত হতেন। ঝ।ংলা থিয়েটারে একসময় এই ধরনের একটি রেস্তোরাঁ দর্শকদের প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠ১।। শ্রীঅরবিন্দের বিপ্ধবীज্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এক সময় কলকাতা cে্েকে সরে গিয়ে পাটনায় একটা চায়ের দোকান খুদেছিলেন, যেখানে গরম চা, টেস্ট, ওমলেট ছাড়াও অন্য ভবের আদানথ্রদান হত।

চিনের ক্ম্যুনিস্ট আন্দোলনের ইতিহা यাঁরা জানেন তাঁরা বলেন সে দেশেও মও সে তুং ইত্যাদি বড় বড় নেতাদের কেভারিট রেস্তোরাঁ থাকত বেখানে সহবোদ্ধাদের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান চলত। আমার মনে এল, আমদের কলকাতায় চিরকাল ছিল মিষ্টান্ন ভাঙারের প্রভুত্ব, তারপর এক্সময় খাদ্রসিক

ও চা-প্রেমী বিবেকান্দ ঘোষণা করনেন, জদূরভবিষ্যতে পাড়ায় পাড়ায় টি-শপ অথবা কেবিনের উৎপত্তি হবে এবং দোর্দঙপ্রতাপ ময়রার দোকান তার প্রভুদ্ধ হারাবে। উনিশ শচ্রের শেষ দশক থেকে কলকাতায় চায়ের দোকানের বিস্তার হয়েছে, কিদ্ুু মিষ্টান্ন ভাঙারের সমৃদ্ধি বন্ধ হয়নি। যদিও প্রশ্ন জাগে, কেন ময়রার মিষ্টিকে কেল্র্র করে তেমন কোো বৈপ্লবিক মিলনকেন্দ্র কলকাতায় গড়ে ওঠেনি? একটা কারণ হয়তো, আমাদের ময়রার দোকানগুলো প্রধানত ‘টেক-আাওয়ে’ শপ। দোকানের কাউন্টার থেকে টোঙা অথবা ভাঁড় নিয়ে ঘরে ফিরে খাওয়া-দাওয়ার ऐাডিশন। দোকননের সামনে দাঁড়িয়ে সিঙড়়, জিলিপি, কচুরি, দই, সন্দেশ थাজ্যাী Uেঁন আমদের কাनচারের বিরোধী। আজকাল কোথাও কোথা মিষ্টির্পোকান ও চায়ের লোকানের সম্বয় ঘটিয়ে নামী মিষ্টান্ন ভাधারে কয়েকটা টেবিল-চে!! ররর ব্যাবস্থা হয়েছে, কিষ্ুু কোনো অঞ্ঞত সামাজিক কারণে তা বেোও তেমন জরে ওঠঠঠি।

নিউ ইয়র্কের সেই দিনে আমাকে নাঞ্ খাওয়াতে শ্রীচিন্ময় নিজেই এসেছিলেন, তারকে পেয়ে অন্নম্ ভ্রস্পের কর্ত্পক্ষ এ৭ং কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা। কিচেনের দুই রহ্ধন পটীয়সী বেরিচ্চে শলাপরামর্শ করুলে, বোঝা গেল আধ্যার্রে পাঠশালার বাইরে শাকাহার
 রেস্তোরাঁখলির ম্মেন সৃষ্টিতে তাঁর বগুষ্ট অবদান রয়েছে। বशদিন দেশছাড়া
 ব্রম্মম-এর খাদাতালিকায় প্রায় জ্থ丶য়ী স্शান অধিকার করে আছে। জানা গেল, শাকাহারী শ্রীচিন্ময়ের প্রিয় একটি পদ স্বদেশের প্রিয় থিচুড়ি ছাড়া কিছু নয়, यদিও আটলান্টিক অতিক্রম করে মার্কিন মুলুক জয় করবার সময় থিচুড়ি তার ঘনত্ব কিঘ্হুটা হারিয়েছে এবং তার সহ্গে মিশেছে ছোট ছোট করে কাটা ফুলকপি এবং সেই সক্গে সবুজ তজা কড়াইশটি। বए্ বছর আগে তাঁর বোন লিলি পণ্তিচেরি থেকে নিউ ইয়র্কে এসে ভাইয়ের শিষ্যাদের অনুরো九ে অন্নম্ ভ্রে্মের রাল্নাঘরে पूকে সবাইকে চাটগ্গঁঁয়ের রান্না শিথিয়েছিনেন।

শ্রীচিন্ময়ের দেशন্তের তিন বছর পরে (২০১১) তাঁর ৮০তম জশদিনে নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হয়ে বোঝা গেল চিটিগাঙের ঘিুড়ি এথনও ডক্তজনের রসনা আকর্ষণ করছে। বাঙালি শিয্যা ইংরিজির অধ্যাপ্পিকা মহাতপা পালিত বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য এই স্পেশাল খিচুড়ি আমার জাইকা বাসস্থানে ‘হোম ডেলিভারি’র ব্যবস্থ করেছিন। সহাত্পা সাখারণত নিজে না খের়ে সেকালের বঙীীয় রমর্ণithর মতন কেবল অপরকে খাওয়ায় এনং জননতে চায়, আরও এবটূ দোব কি না।

বিप্ম প্রয়াত গুরুর কথা চিম্তা করেই এবং ইন্দো-আমেরিকান খিচুড়ির প্রতি আমার আথ্র লক্ষ করে, নিজ্ঞেও কিছুচা থেলো। বনা যায় না, এই ধরনের থিচুড়িই একদিন প্রবাসের ঘরে ঘরে সবচেয়ে লোভনীয় ও ফেোরিট ডিশ হয়ে উঠবে। মেনুকার্ডে শতাধিক নাম-সাড়ে তিন ডনারে কারি, রাইস এবং ডাল বেশ লোভনীয়।

আমাদের অনুসঙ্ধানের লক্ষ্য অন্নম ভ্রস্জের খাদ্ততালিকা বা জনপ্রিয়তা নয়, আমরা এই ধরনের প্রচেষ্টার পিছনে যে গভীর চিন্তা ও দূরদর্শিতা রয়েছে তার বিবরণ সংথ্রহে আখহী। লাডের জন্য পৃথ্থিীীত ঢো লক্ষ লক্ম রেস্তোরাঁ চালিত হচ্ছে, কিষ্ট ডিডাইন এন্টারপ্রাইজেসের সজ্গে তদের একটা সুনির্দিষ্ট পার্থক্ রत্যেছে।

এক এক সময় এই ডিভাইন এন্টারপ্রাইজেসকে একজন দূরদর্গী বাঙালির অর্থনৈতিক চিস্তা বলে মনে হয়, যার ুুরু্ণ বাংলাদদণের নোবেল বিজয়ী মহম্মদ ইউনিসের গ্রামীণ ব্যাংকের সমতুল্য মনে হয়। গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে সারা বিশ্পে বश আলোচনা হয়েছে, দররিদ্র গ্রামরমনীদদর জীবন সুগ্গামে মূলধন ধার দেওয়ার পিছনে আদার্শ এবং ইকনমিক্স দুই-ই কাজ ব্কীtए, প্রমাণ হয়েছে গ্রামের মেয়েরা দরিদ্র হলেও তাঁরা বিশ্বাসযোগ্য এส্তীব আশক্কা অমৃলক প্রমাণ করে স্ধীকৃত হয়েছে, ধার দেওয়া টাকার অপ্রবৃৃ户ীর না করে মহিলা উদ্যোগীরা তা

‘ডিভাইন এন্টারপ্রাইজ’ শব্দ "বাংলা কি করা যায়? ‘দেবোদ্যোগ’ শব্দটা মম্দ নয়, ভাবতে ভালো লাগে একজন বাঙালি আধ্যাখ্টিক অনুস্ধানী অতি প্রয়োজনীয় পথের মানচিত্রটি বিশ্ধকে উপহার দিয়েছেন। দেব শব্দট্টিত অস্বস্তি থ্থাকে, বলা চলে ‘দিব্য উদ্যোগ’।

আমি যতদুর বুঝি, ব্যাপারটা এইরকম। যুগে যুগে মহাপুরুষরা আধ্যাখ্ঘিক, ও সামাজিক বিপ্নবের ইস্তিত দিয়ে অনুরাগীদের জড়ো করেছেন নতুন এক পথের যাত্রী হবার জন্য। বুদ্ধ তাঁর অনুগতদের আশ্রয়ের জন্য গড়েছিলেন সম্|রাম, থ্রিস্ট অনুরাগীরা গড়েছিলেন চার্চ এবং অ্যাবে, জগগগুরু শক্করাচর্য গড়েছিলেন তার নামাক্কিত মঠ, শ্রীচৈতন্যভক্তরা গড়েছিলেন গ্গৗড়़ীয় মঠ, স্বামী বিবেকানন্দ গড়েছিলেন স্রীরামকৃষ্大ের নামাক্কিত মঠ ও মিশন। প্রডুপাদ ভক্তিবোদাস্ততীর্থও গুহী ও ত্যাগী ভক্তেদের জন্য একই পথে এগিয়েছিলেন। শ্রীजরবিন্দ আশ্রমের পথ এঝটু আলাদা। তিনি স্পট্টভাবেই জনিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি ও তাঁর সহयার্রীরা সন্মাসী নन।

আজব দেশের অজব নাপিত

১৯৬৭ সালে প্রথম যেবার ইংলড্ড ছুঁয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলাম, সেবার পণ করেছিলাম যতদিনই প্রবাসে থাকি প্রাণ থাকতে কোনো নাপিতের দোকানে पুকবো না, কারণ আমদের পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী বিবেকানন্দকে মার্কিনী বiর্বার শপে অনেক অপমান সহ্য করতে হয়েছিল সেই ১৮৯৩ সাল থেকে। গাঁটের কড়ি দিয়ে সন্ন্যাসীমানুষ চুল কাটবেন দাড়ি কামাবেন তাতেও তথাকথ্তিত সায়েবী সেলুনের মালিকদের আপত্তি, কারণ হেঁজিপেঁজি লোককে ক্ষৌরকর্ম করলে রেগুলার শ্বেতাগ্গ খরিদ্দাররা নাকি দোকানে আসা বন্ধ করে দেবেন। বর্ণবৈষম্যের এই প্রেসিডেন্সিয়াল সংস্করণ ইস্কুলজীবন থেকেই আমাকে উন্তেজিত করত।

বার্বার শপে প্রবেশ আশক্কাজনক হওয়ার নানারকম ফল হয়েছিল। বিবেকানন্দ প্রথমবার যখন কলকাতায় ফিরের এলেন তথন তাঁর ওুরুভাইরা অবাক, প্রচণ গতিতে তিনি নিজের ক্ষৌরকর্ম করেন, অথচ তাঁর আয়নার প্রয়োজন হয় না। বিদেশে সায়েব নাপিতদের বর্ণব্রষম্য নীতিতে তিনি ফ্ষুর চানানোর দক্ষতা অর্জন করেছ্নে। মনে রাখতে হ হ্রী আমেরিকান জিলেট সায়েব তখনও সেফটি রেজর আবিষ্কার করে এই আ্রী দাড়িওয়ালা পুরুষজাতকে উপহার দেননি। কিং ক্যাম্প জিলেটেব্ৰঃ্য়ায় মিলিয়ন ডলার বুদ্ধিটা এলো ১৮৯৫ সালে, তথন স্বামীজি আমেক্বিক্র্র এবং যখন বোস্টনে জিলেট কোম্পানি খোলা হল ১৯০৩ সালে তখন 人

ইংলন্ডের অবস্থাও তেমন সুবিধের নয়। পশ্চিমের জীবনযাত্রায় অনভিজ্ঞ মষ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে লঙ্ডনে স্বামীজির আচমকা দেখা হলে ভ্রাতার কেঁঁকড়ানো দাড়ি দেখে চিস্তিত হয়ে সহকারী গুডউইনকে স্বামীজি নির্দেশ দিলেন নাপিতের দোকানে নিয়ে যেতে। তঋন ইংরেজের দেশে জার্মান নাপিতদের রমরমা। খাঁটি ইংলিশ ুুডউইন মহেন্দ্রনাথকে বঙ্গাট্জ্ নামক জার্মান নাপিতের দোকানে নিয়ে গিয়ে দাড়ি ছ্ֵুচলো করে ফ্সে্ণ ফ্যাশানে কেটে দিল। ভাইয়ের ছ্চঁচো ছাগলদাড়ি দেখে স্বামীজি হাসতে লাগলেন, আরে ছ্যাঃ, ঠিক দুনোগলির ফিরিঙি হয়েছে। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চনে যাচ্ছে দেখে মধ্যম্রাতা দিনকতক পরেই বগ্গাট্জ্-এর দোকননে গিয়ে দাড়ি মুড়িয়ে এসেছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ লিখছেন, "স্বামীজ্রির যখন মাথার ছল কাটাইবার আবশ্যক হইত তখন তিনি কোনো বিশিষ্ট লোকের সহিত গিয়া চুল ছঁটাইয়া

আসিত্ন। সাধারণের সেই সকল দোকানে প্রবেশ নিমেধ...তবে বিশিষ্ট লোক সঙ্গে যাওয়ায় স্বামীজিকে অভর্থনা করিয়া চূল কাটইয়া দিত।"

একদিন স্বামীজি লভুনে বসে প্রিয় ভাইকে বলতে লাগলেন, "আরে, আমেরিকায় নাপিতের দোকানে যাওয়া কি ফ্যাসাদ! কেনো বিশিষ্ট লোক সদেে করে না নিয়ে গেলে নাপিতের দোকনেে ঢুকতে দেয় না, বলে কিনা কালা আদমি কালা, সে এক মহা বিরক্তির কथা। নাপিতের দোকানে মুল কাটতে যাবে, আবার সজ্গে সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে হবে। কি দুর্গতি।" দুল দাড়ি নখ সম্বc্ধে স্বামীজি সংক্রান্ত আরও অনেক খবরাথবর আছে। ১৮৯৬ সানে লভুেে বিবেকানন্দ তার ডাইয়ের ঘরে ছুকে দুপুরবেলায় বলেছিলেন, "নথে যেন ময়লা না থাকে। বড় নখ হলে কেটে <েলবে। দ্যাখ, আমার জামার পকেটে বা ট্রাক্কের ভেতর একটা লোহার রিং করা নখ কাটবার অনেকরকম যষ্ত্র আছে। আমার নখ কাটবার জন্যে আমেরিকার একজন দিয়েছিল, সেইটে দিয়ে নথ পরিষ্কার কর।" আরও পরামশ : "মাথার চूল সবসময় বুরুশ করে রাখবে, চুল যেন উস্কো-থুস্কো হয় না। তাহনে এদদশের লোক বড় ঘৃণা করে।"

ছাত্রাবস্থায় এইসব বিবরণ পড়েও পুরো অ্ক্ট্রির্রান জাতের ওপর রাগ



 পা-টা নিজ্েের হঁাঁর ওপর রের্থে নখ কাটছে, কখনও বা হ্যড়ি খেয়ে পড়ে নথ চাঁচছে। তারপর দু’পায়ে মোজা পরিয়ে দিল, বুট পরিয়ে দিল, বুটের ফিচে বেঁধে দিन এবং यস্ত্রপাতি ఆটিয়ে নিয়ে বললো, "দিন দাম দিন। आমরা আমেরিকান, দাম না পেলে কোনো কাজ করি না।" স্বামীজি মজা করে বললেন, "এই আমার পা ছूँয়েছ এবং নখ কাটবার অধিকার পেয়েছ, এর দরুন্ন কি দেবে, আমকে বলো। পোপদের পা ज্র̃তে পেলে কত টাকা দিতে হযয?"

এই গল্পটট প্রথমবার মার্কিন মুলুক থেকে ফিরে এসে পড়েছিলাম, ফলে সেবার ধনুর্ভস পণ, কোনো বার্বার শপপ দুকে মানসপ্মান থোওয়ানোর «ুঁকি নিচ্ছি ন।। তিনমাস মার্কিন দেশে অবস্থন, কিস্তু নো হেয়ার কাট, দেশে যখন ফিরলাম তখন প্রায় জটাজুটধারী যোগীর অবস্থ! ! তথ্যাভিজ্ঞ মহন অবশ্য বললো, খুব বেঁচে গিত্যেছে, কুটকুট করে তিন মিনিট চুল ছঁটটার নাম করে সায়েব নাপিত কষ্টার্জিত ডনারতুলো অপহরণ করত এবং তারপরেও উদার হর্েে বকশিস দাবি করতত, यার সায়েবী নাম ‘টিপস’, যা ব্যাথ্যা করলে দাঁড়ায় TIPS-ইু ইনসিওর প্রম্পট সার্ভিস। তা মশাই চুল ছঁটটতে গিয়ে কোন বাঙালি তাড়াহড়ো চায়, সবাই

ধীরেসুম্शে সেবাপ্রাহ্ধী। হাওড়া চৌেরীবাগানে তখন বহ্যুগ ধরে আমি যে সেলুরে एুন ছাঁটতাম তার মালিক একজন সাহিতাপ্রেমী। একজন বিথ্যাত বাঙালি লেখকের সেলুনে গিশে＇সবচেয়ে দুঃথvর आষঘণ্টা’ নামক একটি লেখা পড়ে সমখ্র বাঙালি লেখকসমাজ সম্বন্ধে এই নরসুন্দর বিশ্ধাস হারিয়েছিল। সে যথন犭নলো মার্কিন নাপিত হেয়ার কাটিং－এ যা চার্জ করে তাতে হাওড়ায় অন্তত একশবার চুল ছ゙ঁট যায়，তৎফ্মণাৎ আমার মার্কিনদhশে গজানো ুूলের ওপর হাওড়া সারচার্জ বসিয়ে রেট ডবল করে দিল！

বম্মছর পরে，শেষবার অখন নিউইয়র্কযুথো হলাম，তখন আমার আর
 ময়দানের মতো ঘাসবিহীন মসৃণ হয়ে গিয়েছে। তবু সেবার ভিনদেশের বার্বার শপপ গিত্যেছি। সেবারে যে অভিজ্ঞতা আহরণ করেছি তারই পরিপ্রেক্ষিতে করজোড়ে মার্কিন নাপিতকুলের কাছে ক্কমাভিক্ষার জন্যে এই লেখা নিখতে বসেছি।

প্রকাশ্যে সবার কাছে আমার নতমস্তৃ্ব ব্টীকরোক্তি，নিউইয়র্কের

 রাখুন，ভুবনবিদিত ট্রিনিটি কলেজ্জৌু সান্নিষ্য কামনায় স্বেচ্চায় নাপিত্বী অবলন্বন করে সুদূর নিউইয়র্কে বসে বসে বক্কিমচন্দ্র পাঠের চেট্টা করছ্নে। এট কিস্তু আমার বানানো কোনো গল্প নয়। আজও এই আশ্চর্য পৃথিবীতে কত আজব ঘানা ঘটে যার খবরাখবর আমাদের কাছে প্পৗঁ় না।

শেষবার আমেরিকা যাবার আগে，থেয়ালের বশে টাকের উপকারিতা সম্বল্ধে অনেক চিন্জা করছিলাম। खোকলার যেমন ডেনট্স্টের ভয় থকে না，টেকোর তেমনি মুল পাকবার রিক্ক নেই। এই ক্রিটিক্যান আখ্মবিশ্লেষণের সময়ে একখানি সাহেবী কাগজে একটি নিটোল বুক রিভিউ পড়লাম－＂টেকোরা কি আর্ধ্রক দামে ছूল ছ゙টটতে পারেন？অन সার্চ অফ আমেরিকান গ্রেট বার্বার শপ।＂

লেখার প্রতিটা লাইন তম্ম তন্ন করে পড়ে ফ্েেেছি। লেখক ভিম্স স্ট্যাটেন এই বিষয়ে বিস্ত্রারিত গবেষণার জন্যে তিনশ আমেরিকান নাপিতের দোকানে অনুস丬্ধান চালিয়েছেন। এই বইতে জনৈক মার্কিনী নাপিত লেখককে বলছেন，
 পরামর্শদাত，অনেকটা পাদ্রীর মতো কাজ আমাদের।＂

একজন মিস্টার রজার্সের কথা আছে，বয়স পঞ্চণশ，একদশক ধরে প্রতি

সপ্তাহে দোকানে চুল ছঁঁটতত আসেন। "यদি কোনোদিন মনটা বিগড়ে যায়, তাহলে চুল ছঁটার দোকানে কিছ্মঙ্ষণের জন্যে এসে নিজেকে চাঙা করে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

আরও একটি খবর : "বেশিরভাগ লোক আমেরিকায় বলতে পারবে না ডৃমিষ্ঠ হবার সময় কোন ডাক্তার তার মায়ের পাশে ছিল, কিত্তু প্রত্রেকে অনেক সহজে বলে দেবে, কোন নাপিতের দোকানে প্রথম চুল ছাঁট হয়েছিল।" অনেক आমেরিকান মা সঙ্গানের প্রথম চূল ছ゙টার একগুচ্ নমুনা কেশ স্মৃতিচিছৃ হিসেবে সারাজীবন জ্যালবামে রেখে দেন।

স্থৃতিচিছ্ হিসেবে হুলের ভূমিকা আন্দাজ করতে পারি, কারণ বিবেকান্দঅনুরাগিণী আমেরিকান মিস ম্যাকনাউড একবার আচমকা কাঁচি দিত্যে স্বামীজির কেশাগ্র কেটে নিয়েছিলেন, স্বামীজি এতে তেমন খুশি হননি, কিত্তু সেই চূল একটি মুল্যবান লকেটে পুরে এই মার্কিন মহিলা সারাজীবন তা ধারণ করেছিলেন।

যে বইটার কথা বলছিনাম সেখানে এক নাপিত্রের দার্শনিক উক্তি রয়েছে


দুধের সাধ বেমন ঘোলে মেটে না তেম্রেস্গিরিত বুক রিভিউ থেকে মুল


 শহরের কथা বনে লাভ নেই, লাইর্রেরিহীন এই মরুভূমিতে চুল ছঁঁটা সম্পর্কে বই বেশি থুঁজলে মাথা খারাপ ভেবে পুলিসে খবর চলে যাবে।

নিউইয়র্কের পুরান্নে বইর্যের দোকানে মিক হান্টার নামক মনোবিদ-লেখকফটোখাফারের ক্ষৌরকর্ম সম্পর্কে একটা বই দৈবক্রমে পাওয়া গেল। ১৫ বছর ধরে (১৯৮২-১৯৯৬) গাঁটের কড়ি থরচ করে এই বৈজ্ঞানিক ভদ্রলোক সমস্ত আমেরিকার চূন ছঁটটই দোকান চযে বেড়িয়েছেন এবং ছবি তুলেছ্নে।

বইয়ের তরুতেই ছোট ইংরাজী কবিতা ছেপেছেন যা বাংলায় অনুবাদ করার দুঃসাহস आমার নেই :

Babies havn't any hair;
Old men's heads are just as bare;
Between the cradle and the grave
Lies a haircut and a shave.
-Samuel Hoffenstein
মুখব্ধ্ধই লেখক এক বিশিষ্ট নাপিতের মুঘে জনৈক থামখেয়ালি খদ্দেরের গক্প ఆনিয়েছেনে। প্রতি সপ্তাহে এই লোকটি চুল ছাঁটতে আসবেন এবং দোকান

থেকে বেরিয়েই পাশের স্টুডওতে গিয়ে প্রতিবার একটঁ ছবি তোনাবেন। ওঁর বিশ্ধস, কোনোসময়ে কারও কাছছ এই ছবির সিরিজ বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠবে, তখন এই পৃথিবী आবার বুঝাব, সাধারণের মধ্যেই সবরকমের অসাধারণগ্ব লুকিয়ে রয়েছে।

হান্টার তার অনুসন্ধানকালে বহ্ নাপিতের দোকানের ভিজিটিং কার্ড সং্রহ করেছেন, কত রকম্মে নাম : মিরাকল বার্বার শপ, প্যাটস, ব্যাড্স, স্যাম্স, ভিলেজ বার্বার শপ, ন্ন্যাকি’জ ফোর কর্নার্স বার্বার শপ!

আমেরিকান চুল ছঁটটাই দোকানে দু 'রকম নাপিত আছেন। একদলের ধারণা, যতদিন মানুষের মাথায় চুল থাকবে ততদিন নাপিত থাকবেই। আর একদনের ধারণা অদূর-ভবিষ্যতে এইসব দোকান নাঁপ বন্ধ করবে। হিসেব রয়েছে হাতের গোড়ায়। ১৯২৯ সানে সারা মার্কিন দেশে ২,৬০,০০০ নাপিত, ১,৩০,০০০ ডাক্তার এবং ৬০,০০০ ডেনটিস্ট ছিল। দশবছর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ওুরুর সময় নাপিতের সংখ্যা নেমে এল ৮০,০০০-এ কিষ্ুু ডাক্টার্র সংখ্যা বেড়ে হল দেড় লাখ। এইরকম সং্যার ওঠানামা কেন, সেবীঁ্য় আমেরিকান নাপিতরা আজকাল মাথা घামায। কাছাকাছি সময়ের «ষষ্দি কথাটা হল, ১৯৭২-১৯৯০
 চলে গিয়েছেন। দোকানের সংখ্যা ক্রু গিয়ে ৬০,০০০-এ দাঁড়িয়েছে।
 ক্থাসিক বার্বার শপপ আসছেন। বাকি অর্ধেকের চুল হয় বাড়িতে ছছঁটা হচ্ছে, না হয় তাঁরা ছেলেমেয়েদের উভয়ের জন্যে তৈরি ইউনিসেষ্স হেয়ার স্টাইলিস্ট শপে। ঝটপট মুল ছাঁটই করতে হলে আপনাকে যেতে হবে টেশ্সাস স্টেটে, সেখানে প্রয় দশ হাজার দোকানে এখনও বিশ হাজার নাপিত, প্রতি ৮০০ জন পুরুষের চুলদাড়ির সেবায় নিযুক্ত রয়েছ্ছে একজন নাপিত। পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ ইভ্ভিয়ানায়, সেখানে আড়াই হাজার পুরুষ মাথার জন্যেয একজন নাপিত।

যে রাজ্যে আমার পদার্পণ ঘটেছে সেই নিউইয়র্কে পাচ হাজার বার্বার শপে তেরো হাজার নাপিত জনগণের কেশচ্চা করছ্লে। দুঃধথর বিষয় দোকানে দাড়ি কামানোট কিং জিলেটের লৌরাষ্যে এবং অন্যান্য নানা কারণে প্রায় উটে গিয়েছে। আघ্মনির্ভর জাত সেল্ফ শেভিং-এ বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। মনুষের দूলটা এমন জায়ায় cে নিজের চूল নিজে ছাঁা শ্রেষ্ঠ নাপিতের পক্শেও কোনোদিন সষ্তব হবে না।

আমেরিকান ঙ্ষৌরকর্ম বিদ্যালয়ওলিতে এই দাড়ি কামানো নিয়ে কত বই লেখা এবং কত গবেষণা যে হয়েছে! यাঁরা মনে করেন ক্ষুর চালানোঢা ছেলেখেলা

তারা জেনে রাখুন, একটি দাড়ি আয়ত আনতে >৪ রকম গতিতে রেজর চালানো শিথতে হয়। হাতের টান চার রকম্মে-ফ্যি ঘ্যাভ, ব্যাক্গাভ, রিভার্স ছ্যাড এবং রিভার্স ব্যাক্থাড্ড। আদ্যিকালের স্ট্রেট রেজর এথন বার্বার শপে দরকার হয় না, কিষ্তু হবি হিসেবে যাঁরা স্কুর সংগ্গহ করেন তাঁদের অনেক ডনার ব্যয় করতে হয়। এদেশে যাঁদদর বাড়িতে এখনও বাপ-পিতামহের বিলিতি ফ্কুর আছে তাঁরা যেন ঝপ করে তা হাতছাড়া করবেন না, আমেরিকান সংগ্রাহকরা এদেশে এলেন বলে। তবে জেনে রাখুন, এই ‘স্স্রেঁ রেজরের’ বাপারে বার্বার শপে অনেক সেন্টিমেন্ট আছে, দোকানের সং্রহালয়ে দেড়শ দুশ বছর ধরে সযত্রে রেজর সাজানো থাকে। এক প্রবীণ নাপিত এই সেদিন যখন বুঝতে পারনেন আর বেশিদিন দোকান চলবে না তখন এক বিশিষ্ট লেখককে ড্রয়ারের চাবি খুলে একটি পুরনো রেজর উপহার দিলেন, যা দিয়ে তাঁর বাবা প্রথম খরিদ্দরের দাড়ি কামিয়েছিলেন।

দাড়ির ব্যাপারেও সায়েবের যেমন সেন্টিমেন্ট তেমন পরিসং্থ্যান ! তিনটে মানুষের দাড়িতে হয় এক স্কোয়ার ফুট, প্রতিটি পুক্রষষ মুথে কেশসংথ্যা সাড়ে
 নির্ভর করছে আপনি চিনে, জাপানি, ককেশ্শীষ্যুন্া কেন্ জাতের তার ওপর।


 গিয্রেছিন তার প্রমাণ অনেক নাপ্পত বিদুহুগতিতে দাড়ি কামিয়ে জাতীয় সম্মান লাভ করেছিলেন। এই সেদিন (১৯৮৪) মিস্টার হার্লে নামে এক নাপিত পরের পর ২৩৫ জনকে লেভ করেছ্নে, মুথ পিছ্ সময় নিয়েজ্নে মাত্র ১৫.৩ সেকেশ। বুঝুন ব্যাপারটা। ৮ বছর পর আর এক নাপিত দাড়ি কামালোয় বিশ্ষরেকর্ড করলেন, তাঁর গতি মুখ পিছ্ ১.৮ সেকেন্ড। কিম্ঠ তাঁর অস্ত্র একালের সেফটি রেজর, ক্কুর নয়। সেকালের রেজর ব্ষ্তটি কি ধরনের শাণিত অস্ত্র ত জেনে রাथার জন্যে দাদামশাশ্যের দাড়ি কামানোর বষ্স থেকে জার্মান বা শেফিল্ড স্ট্রেট্টু রেজরটি খুঁজে বার করে একটা শানে ঘষে নিন। বুম্তে পারবেন বেদ উপনিষদেও আমাদের পুর্বপুরুষরা কেন ‘ফ্রুস্যষাব’’ নিয়ে এতো মাथা ঘামিয়েছেন এবং সেই উক্তি নিয়ে বড় বড় সায়েব উপন্যাসিকরা কেেন বই লিখতে বাধ্য হয়েছ্নে।

মার্কিন সোকানে শেভিং যখন উটে গিয়েছে তখন হেয়ার কাটিং-এর বিষয়ে বাড়তি একমু নজর দেওয়া যাক। হায্যেস্ট লেভেলে ক্ষৌরকর্মীদের দাপট কীরক্ম তার প্রমাণ সংবাদমাধ্যম প্রায়ই দিয়ে থাকেন্ন। দোর্দেপ্রতাপ কেউ প্রয়াত

হনে টিভি ও সংবাদপত্রের দুঁদে সংবাদ সংগ্রাহকরা ছোটেন তাঁর নাপিড়ের কাছে। প্রেসিডেন্ট নিষ্ষনের দেহাবসানে তাঁরা পাকড়াও করলেন নাপিত মিস্টার মিল্টন পিটসকে। তিনি জনালেন，প্রয়াত প্রেসিডেন্ট নিষ্পন প্রতি সপ্তাহে চূল ছ゙ঁট্ডে। চूল ছাঁটর সময় কীসব কথা হয়েছে，তার টেপ আছে কিন্না এসব বিতর্কিত বিষয় নিপুণভাবে এড়িয়ে গিয়ে রাষ্ট্রপতির নাপিত জানালেন，খুব উদারহহ্ত টিপস দিত্নে নিক্রন। এই মিন্টনকে একসময় নিয়ে উচ্চতম স্তরে ক্রাইসিস হয়েছে। ইনি হোয়াইট হাউসের অনেকদিনের নাপিত，কিন্তু জিমি কার্তর প্রেসিডেন্ট হয়ে এসে এঁচে স্যাক করলেন，বললেন，আমি নিরুপায়， সেকেলে মিন্টন একবগ্গা লোক কেবল পুরুষদের ছঁঁট্টেন，মেয়েদের কেশস্পশ করবেন না। পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হোয়াইট গাউসে এসে，মিন্টনকে ফিরির়ে আননেন，তবে পাট্ট টাইম，সায়েবরা কাউকে বসিয়ে রেখে ডলার খরচ করবার লোক নন।

টিপস টিপস এবং টিপসের দেশ এই আমেরিকা। তজব ছিল，মনের মতন টिপস না পেলে ট্যাক্ষিওয়ালা প্যাসেজ্জারকে পুলিসের হাতে তুলে দিতে পারে！ কিষ্ট অনুসপ্ধানী নেখক খবর পেলেন গর্বিত গ্রశ্ঠ）পীপিতের। ইনি টিপস নেন না，এঁর বক্ত্ব，＂আপনি কি আপনার ছেলের্রু⿰⿱幺小弓


 দিয়ে খদ্দের আর খুচরোর হাকাম্মীয় না গিয়ে চঙ্লুলজ্জায় বলবেন，চেঞ্জটা আপনি রেথে দিন।＂

যারা বলে বেড়ায় সায্যেবদের দেশে বয়োজ্যেষ্ঠরের সপ্মান নেই তারা সত্যের অপলাপ করে। সাহিত্যিক বব্ধূ তারাপদ রায় একবার প্রবাসকালে মার্কিন নভ্ভ্রিতে যাতায়াত করড্তে，একবার বলে ফেলটেন তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ，কাজ থেকে অবসর নিয়ে ছেলের কাছে। সেই তনে লভ্র্রির ছেলেটি তারাপদকে ডেকে কিছু পয়সা ফেরত দিয়ে বলল，আপনারা সিনিয়র সিটিজেন，কত কষ্ট করে，چৈर্य ধরে आপনারা এই দেশ গড়েছেন। আপনাদের শ্রদ্ধা জানাতেই হবে। মার্কিন দেশে বার্বার শপের প্রায় সর্বত্র সিনিয়র সিটিজ্জেনদের স্পেশাল রেট। তবে ব্যতিক্রমও আছে।একজন নাপিত বুড়োদের বেশি চার্জ করেন，টাঁর বক্তব্য বুড়োগুলো বড্ড থিটথিটে এবং পিটপিটে হয়，এদের সষ্ত্ট করা খুব কঠিন，সুতরাং এদের কাছ থেকে দাম বেশি নাও，তাতে यদি ওরা অন্য নাপিতের কাছে চলে যায় ：आর এক বাজ্জেট সচেতন ভদ্রলোক এসে জিজ্ফস করনেন পুরো হুল ছঁঁটই না করে সাইডখ্গো এবদু ফিনিশ করালে কত কম রেট পড়বে？নাপিত বিরক্ত হয়ে

উত্তর দিলেন, "শুনুন মশাই, এই চেয়ারে পশ্চাৎদেশ স্পশ্শ করলেই এই রেট, চেয়ার ছেড়ে ওঠবার সময় কত চুল কাটা হলে।, কত চুল মাথায় রয়ে গেল এসব হিসেব কষার বিদ্যে আমার নেই।"

বার্বার শপে খরিদ্দারদের জন্য ৬টি অদৃশ্য নিয়ম আছে :
১। মেঝেতে থুতু ফেলা চলবে না।
২। দোকানের ফার্নিচার ভাঙা চলবে না।
৩। পদবি ধরে ডাকা চলবে না।
8। ভিড় থাকনে আপনাকে আপনার টার্নের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে, যতই মিলিয়নেয়র হোন আপনি।

৫। আপনি নিজ্রেকে যতই কেষ্টবিষ্টু ভাবুন, নিজের টার্নের জন্যে বসে থাকতেই হবে। কাউকে পাশ কাটিয়ে এগনো যাবে না।

৬। এছাড়া সব কিছ্র চলবে।
দোকানের থদ্দেররা কখনও কখনও টানা তিনঘন্টা অনা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করেন নিজের পছন্দসই নাপিতের কাছে ককেশ কর্তনের জন্যে। একই দোকানে তিন-চারজন নাপিত থাকলে একটা অল্চিপ্ণিত আইন আছে, হাত খালি হলে কোনো নাপিত অপেক্ষমান কোনো অত্রিধ্টি নিজের চেয়ারে ডেকে নেবে না, সে ও九ু বলবে : নেক্সট। এর অর্থ, (্পে পার প্রিয় নাপিতের জন্যে অপেক্ষা করতে চায় সে অবশ্যই করতে পার্ষ

অভিজ্ঞ নাপিতের অনেক দ্রে। বস্ত্রখজ্টট জড়িয়ে দিয়ে চেনা খদ্দেরকে সে জিজ্ঞেস করবে : দা ইউজ্నয়ালা? যেমন হয় ত্মেনই তো ? পাশের চুল ছোট, মধ্যিখানের চুল বড় ?

খদ্দের-কাটুন, তবে খুব বেশি কাটবেন না। যতটুকু না কাটলে নয়। বেশি কাটলে চুলতুলো খাড়া হয়ে থাকে।

તুনে যাচ্ছেন নাপিত মহাশয়। খস্দের কখনও বলবেন, শীতের সিজন, চুল একটু বড় থাকলেই তো ভাল। আবার কখনও তাঁর নির্দেশ "গরম পড়ছে, এখন একটু ছোট হলেই তো ভাল।"

অভ্ঞ্ঞ নাপিতের শিক্ষা, খদ্দের যা বলছেন তা মন দিয়ে খুনতে হবে, কিস্তু খদ্দেরের মাথায় যা করা উচিত তা এমনভাবে করতে হবে যে চাঁর মনে হবে আমি যা চেয়েছি তাই হয়েছে। যা চেয়েছি এবং যা পেয়েছি তার সমন্বয় করার কাজটা পৃথিবীতে সহজ নয়!

খদ্দেরের মতন সায়েব নাপিতেরও ১৬ দফা আচরণবিধি আছে। তার কয়েকটি উদাহরণ :

- দোকানে উদূগলায় চিৎকার করে কথা বলা চলবে না।
- খদ্দের কথা বললে তার উত্তর দিত় হাে।
- কিন্তু নিজে গায়েপড়় কথাবার্ত কিচুতেই শুরু করবে না।
- খদ্দেরের সঙ্গে তর্কাতর্কি এাকোরেই চলবে না।

নাপিতের দোকানে এই বাকসংযমের ধারাটি এসেছে সমুদ্রপারের ইংল্যান্ড থেকে। একজন বিশিষ্ট ব্যাক্তি এসেছ্নে, টাওয়েল লাগিয়ে ইংরেজ নাপিতের বিনম্র প্রশ্ন : "মাই লর্ড, আপনার দাড়িটা কেমনভাবে কামাব?"
"একেবারে নিঃশব্দে", লর্ডের সুচিত্তিত উত্তর।
তবু বহ্হ মানুষ দুটো কথা বলে বুকটা হালকা করার জন্যে গাঁটের কড়ি থরচ করে পরিচিত নাপিতের দোকানে যায়। নিজের বাড়ি, নিজের কর্মস্থলের বাইার একটা ‘থার্ড প্নেসের বিশেষ প্রয়োজন একালের মানুষের’-সেইজনোই চায়ের দোকান, পাব এবং বার্বারশপ।

এখানে অন্য খদ্দেরের সঙ্গেও কিছুক্ষণের সখ্যতা গড়ে ওঠে, নাপিতমশাই তে আছেনই । বার্বারশপ্রে নাপিতমশাল্যের তাই নানা ভূমিকা-তিনি রাজনৈতিক ভাষ্যকার, ক্রীড়া সাংবাদিক, নিজস্ব সংবাদদাত, ব্যক্কিগত পরামর্শদাতা, পাদ্রীর


এবিষয়েও নাপিতমহলে অনেক রসরমিষ্ঠ寸 আছে। যাঁদের কাছে মানুম

 ঠিক পরেইই বার্বারশপের নাপিহর্রু.

বড়লোক, কিষ্ু বড় দুঃখী দেশ্ণ এই আমেরিকা। এখানে নাকি তিনটি সর্বাধিক বিফ্রি ইওয়া ওষুধ ট্যাগাম্টে (আলসার শান্ত করে), ইনডেরল (হাই র্নাড প্রেসার) এবং ত্যালিয়াম (উদ্ব্বে কমায়)। সাধারণ মানুষের তো দুদ্তের মুক্তি চাই। হাসির হিসেবও হাতের গোড়ায় রয়েছে, সাধারণ আমেরিকান গড়ে দিনে ১৫ বার হাসে। কিষ্ুু জেনে রাখুন, চুন ছঁঁটর দোকানের হাসির পররসংং্যান : প্রতি ঘণ্টায় পনেরোবার।

মার্কিনী বার্বারশপের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে ৃীরে পীরে-এমন দোকানও আছে যার প্রতিষ্ঠা সেই ১৭০০ সালে। ঐতিহময় নাপিত-দোকানের খানদানি আলাদা। এমন দোকান আছে যাঁর কর্তার বয়স ৮০, তিনি খাতায় কলমে রিটায়ার করেছ্নে, কিষ্ঠ थ্রতিদিন দোকানে আসেন, ইচ্ছে হলে দু’একটা চুনও ছঁটেন, মনের সুখে বলেন, "এটা আমার অফ্সি নয় আর, এটা এখন আমার বাড়ির লিভিং রুম।" এঁর পাশের চেয়ারটাতে মন দিয়ে কাজ করেন বর্তমান মালিক, বয়স ৬০, চপ্মিশ বছর আগে এখালে শিশ্ষানবিশ হয়ে এসেছিলেন, তথন বনা হর্যেছিন যদি মন দিয়ে কাজ করো, यদি কাজে আসতে দেরি না করো, यদি খদ্দেরের সঙ্গে কফুকথা

না বলো, মুখে যদি মদের গক্ক না ছাড়ে তাহলে একদিন তোমাকেই এই দোকান কেন্নবার প্রথম সুযোপ দেওয়া হবে। আরও দুটি নিযেধাভ্ঞ-‘রেলরোডি?’ ও 'সোলজারিং’।

এই দুটি জটিল টেকনিক্যাল শব্দ, নাপিতমহলে রয়েছে এর বিশেষ অর্থ। প্রথমটি হন, একজনের চूলছঁটট হচ্ছে, সেইসময় বিশিষ্ট খরিদ্দার কেউ এসে পড়লেন, यিনি মোটা বকশিস দেন। তাঁকে চেয়ারে তোলবার জন্যে তড়িঘড়ি হাতের খদ্দেরের কাজ সেরে ফেলা হলো রেলরোডিং। এর ঠিক উল্টো হল সোলজারিং-এমন কেউ এসে পড়েছেে যাঁকে নাপিতের খুবই অপছন্দ, তাঁকে এড়িয়ে যাবার জন্যে হাতের খদ্দরের ছঁঁ冋 তিম্মোলে চালানো, যাতে অনভিপ্রেত খরিদ্দার অন্য কোো চেয়ারে চলে যেতে পারেন!

এই দোকানের "নতুন ‘ছেনেটির’ বয়স চপ্মিশ-তিনিও জয়েন করেছেন কুড়ি বছর আগে! এথন একজন কুড়ি বছহরের স্য পাশ করা নাপিতের র্থোজ চনছে।"

৮৫ বছর বয়সের নাপিতের সম্ধান পেয়েছেন মিক হান্টার। একই দোকানে ভদ্রলোক টানা ৬৫ বছর চুল কাটছেন। সাঙ্ষাৎকারের সময় যাঁর চুল ছঁটা হচ্ছিল
 হूন ছেঁটেছেন, তারপর তাঁর প্রত্যেকটি হেশেষষ্ণিটট এই দোকানে।

হান্টারের বইতে সিনিয়রম্মাস্ট নাধ্টি হিসেবে উম্মেখ আছে টেপাসের "বার্ড" आারিস রেনো মহাশয়ের্যু২৬ সাল থেকে এলাইনে আছেন,
 লাইসেস্স আবার নবীকরণ করবেন। তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি : হড়োহ্থড়ি না করে এক সময়ে একটা কাজ করা। । চাঁর দোকানের খদ্রের জনেন এথান তিনি কি পারেন। থেয়ালি মিস্টার গ্যারিস একটি মাত্র স্টইলের চুল কাটেন।"ひরিদ্দার অন্য কিছু চাইলে তাঁকে অন্য নাপিতের কাছে যেতে হবে," এই হলো মিস্টার গ্যারিসের সাফ বক্তব্য!

স্থানীয় সমাজে বর্ধীয়ান মিস্ট্র হ্যারিসের বেজায় কদর। ছুল কাট্যার সময় মিস্টার গ্যারিস যেসব মতামত দেবেন ত খরিদ্দারকে অবশ্যই মন দিয়ে ঔনতে হবে। একজ্জন পুরান্নে খরিদ্দার লেখককে বলেন, "দল ছঁটবার জন্যে মিস্টঁর গ্যারিসের পারিশ্যমিক থুব ক্,, বাকি টাকাট বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মুল্যবান মতামতের জন্যে ফি!"

সতিইই মার্কিন নাপিত্রের দোকানে সময় কাটাতে পারলে শেখার শশষ নেই। হাওড়ায় মানুষ হয়ে আমি ‘আফ্টারশেভ’, ‘কোলন’ ও ‘পারফিউমের’ পার্থক্ বুষणাম না। আयট্টার শেভ হन এক ধরনের সুগধ্ধ কিষ্ঠ 'সংকোচক’ (অ্যাসট্রিনজেঁ্ট) নিকুইড, ক্কৌরকর্মের পর যা চামড়ায় লাগালে রোমকৃপের

রঞ্ঞাণণো সঙ্ূূচিত হয়ে যায়। আর কোলন হন কয়েকটি সুগধ্ধি তেলের সমন্থয়, যা থেকে সুগঙ্ধ ছড়ায়।

আদর্শ আহেরিকান নাপিত কখনও খরিদ্দার সম্পর্কে অহেহুক কৌতৃহন দেখায় ন। । ফলে অনেক অবাক কাতুও ঘটে। মিনেসোটায় এক ভদ্রনোক দু’ষফর বয়সে মায়ের সজে প্রথম ছুল ছঁটটতে দোকানে এসেছিলেন, তারপর ৬২ বছর বয়স পর্যশ্ত প্রতিমাসে একই বার্বারশপে এসেছেন, এরজন্যে নাপিতের গর্বের শেষ নেই, কিত্তু প্রপ্প করতে এই খরিদ্দারের নাম বলতে পারলেন না। সোজা উত্তর : "উनि কখনও নাম বলেননি, আমিও কখনও জিজ্ঞেস করিনি।"

মুল ছাঁট সম্পক্কে এতোসব খবর পেফ্যে শেষবার নিউইয়র্কে এসে আর ভুল করিনি। আমার গইড দুই চিন্ময়শিষ্য উইলিয়ম ও রিচার্ড সোয়ানসন। এঁদের দুজনেরই ভারতবর্ষ ও বাংলা সম্বন্ধে প্রবল আগ্রহ। ১৯৬৪ থেকে শ্রীচিন্ময়ের অনুুাগী ছ্থত্র এঁরা।

নিউইয়র্ক জামাইকা অ্্চনে শ্রীচিম্য় স্ট্রিটের আশেপাশে হাঁটতে হাঁটতে



মার্কিন বার্বারশপপ আমার আগ্রহ ণ্লে ভারতপ্রেমী আমার দूই গাইড মোেই অथুশি হলেন না। आমি ইশ্ডিঁ্যই সায়েব নাপিতদের সম্বক্ধে যেসব তথ্য জোগাড় করেছি তার কিছ্ নর্টস্দা পেয়ে এঁরা বেশ মজা পেলেন। একসময়ে এঁদের নিবেদন, আমার একটি খারণা ভুল যে বার্বার ইস্কুলে প্রশিদ্ণণের জন্যে তেমন শিক্ষার প্রল্যোজন হয় না। কোনোরকমে ইস্কেলে চারটে পাচটা বছর কাটিয়ে নাপিত ইস্কুলে প্রশিক্ষণ নাও, তারপর কোনো নাপিতের অধীনে অন্তত তিন হাজার ঘণ্টার শিক্কানবিশী হলেই সরকারি লাইসেন্গ!

আমার গাইড বনলেন, এই শহরেই এমন নাপিত আছেন যিনি বি্যাত
 ৪৩ ১৬৪ স্ত্রিত-এর অন্নম্ ভ্রশ্গ থেকে মহাঙ্ঞনী নাপিতের সষ্ধানে আমরা চলে এলাম ৮৬-১০ পার্সন্স বুলেভার্ডে। দোকানের নামটিও অস্তুত-পারফ্কেশন ইন দ্য হেড ওয়ার্লড-জর্থাৎ ' স্তিষ্ম জগতের উৎকর্ষ!' একচ্মবাদ্দিতীয়ম বার্বার চেয়ারের শিল্দী সুদর্শন এক ডদ্রলোক পরম সমাদরে এক গ্রিক খরিদ্দরের কেশকর্তন করছেন। আমরা অপেক্শা করলাম, ওঁর কাজ শেষ হতে বেশি দেরি হলো না। এবার নাপ্তিত আমকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, "সস্থৃততাষা বড়ই
 অনেক ভেবেচিভ্তে জামার শিসকক শ্রীচিন্ময় নাম দিয়েছেন ‘সুন্দর’। সংস্ষৃতে লড্ড্রি

মালিক হলেন ‘সভাসুন্দর’ এবং হেয়ারকাটার হলেন ‘নরসুন্দর’। অবাককাও, নিউইয়ক শহরে মহাপজিত নাপিত, যাঁর বাঙালি নাম। আরও অবাক কাণ্ড, নিউইয়র্কের চুল ছঁঁটঁইয়ের দোকানে বসে তিনি বক্কিমচট্র্রের উপন্যাস এবং মহেন্দ্রনাথ তুগের্রে শ্রী\্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়েন!

গল্পের মজো শোনালেও সুন্দরের জীবনকথাটি বানান্ো নয়। এমন পজিত মানুষ আমি থুব কম দেখেছি। ভারত মহাদেলের ইতিহাস ওলে খেয়েছেন। সুন্দরের প্রথম ক্যুইজ, মুখ্যোধ্যায় কী করে মুখার্জি হল? দ্বিতীয় কঠিন প্রশ্ন, কায়স্থরা শৃদ্দ না ক্ত্রিয় ? নিজেই বললেন, স্বামী বিবেকানন্দর ছোটভাই, এক্দা নিউ ইয়র্কনিবাসী ড. ভূপেদ্দ্রনাথ দত্তর লেখা মন দিয়ে পড়েছেন। বাংলা ইতিহাস বে কোেো নাপিত এইভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন তা আমার স্বপ্নেও অতীত ছিল। আর এক প্রশ্ন, সেকালের বাংলায় নীলকররা কি সত্যিই চাষীদের ওপর অত্তাচার করত, না স্থনীয় জমিদারদের সঙ্গে তদের স্বার্থের সংঘাত ঘটেছিল ? সৌম্যে্র্রনাথ ঠাকুরের এবিষয়ে লেখা মিস্টার সুন্দ্র মন দিয়ে পড়েছ্ছে। এরপরেই আরও দু'জন খরিদ্দার এসে গেল, আমি প্রেরদিন এখানে কিছু সময় কাটাবার ব্যবস্থা করলাম।


 ১৯৪৯, ফিলোজফি ও সাইকো পড়বার জন্যে ইউনিভার্সিটি অব ট্রিনিটি। তারিখটা মনে আছে ১না ডিসেঙ্ধ্বর ১৯৭০, বয়স একুশ হতে তখনও দু'সপ্তাহ বাকি। গ্রাহাম ওনলেন, এক ইভ্টিয়ান দাশ্শীিক স্টু心েন্ট হলে লেকচার দেবেন। শ্রীচিন্মল্যের বক্ৃৃত ওতে গ্রাম অভিভূত। কেনোদিন ভারতবর্ষ্যে আদি ধর্ম বা দর্শন সম্বণ্ধে তেমন আা্রহ ছিল না, কিস্তু ইভ্যিয়ানটিকে খুব সিনসিয়ার মনে হন। পরেরদিন আরও একটা বক্টৃতা, সেই সজ্গে ধ্যান সম্ধন্ধে আলোচনা, গ্রাহামের মনে হল, ইয়েোার ভিতরে কিছू থাকলেও থাকতে পারে।

শ্রীচিন্ময় চলে গেলেন, গ্রাহাম ডান্টন এবার ইশারউডের রামকৃষ্ণ এবং আধ্যাখ্খিক ভারত সম্বন্ধে বেশ কিছ্ম বই পড়ে ফেললেন। ১৯৭২-এ খবর এল শ্রীচিম্ময় লন্ডনে আসছেন, সেখানে দু জনের আবার দেখা ইতিমধ্যে মাছ-মাংসমদ এবং সিগারেট ছেড়ে দিয়ে মানসিক আনন্দ পেতে ওরু করেছেন গ্রাহাম। লভ্ভেই আনাপ হল বিথ্যাত গিটারবাদক জন ম্যাকনফলিন ও তাঁর স্ত্রী ইভের
 ইজের এক্টা বাংলা নাম আছে-মহালশ্ষী। "আমার নিউইয়ক্কে যাওয়ার সাধ রয়েছে ওনে ইভ বললো, তুমি চলে এসো, আমাদের অন্নম্ ব্রস্ম রেস্তোরাঁয় একটা

কাজ হয়ে যাবে।"
গ্রাহাম ডান্টন যখন নিউইয়র্কে এলেন তখন শিক্ক্ক ত্রীচিন্ময়কুমার ঘোষ দেশের বাইরে।

আবার ডাবলিনে ফিরে যাওয়া, শিক্ষকের পরামর্শে পরীক্ষয় বসা। তারপর আবার ঘেয়ালি জীবন। বাবা চিরকালই মার্কসিস্ট ভাবনার লোক, তাঁর ধারণ ইংরেজরা ভারতবর্ষকে অন্যায়ভাবে শোষণ করেছে। গ্রাহাম ডান্টনের প্রথম চাকরি বিখ্যাত বিজ্ঞাপন এজেস্সিতে। ভাল নাগন না। তারপর ডকের চাকরি। তাও ভাল লাগল না। তারপর কিছ্র ফরাসিকে ইংরিজি শেখানো।

বাঙালি পথপ্রদর্শক শ্রীচিন্ময়কে ডাবলিন থেকে ফোন করলেন ডান্টন, তিনি বললেন, প্যারিসে যাও, সেখানে ইংরিজি শেখাও। "প্যারিসে গেলাম, তেমন সুবিধে হল না। এবার চলে এলাম নিউইয়র্কে, শ্রীচিন্ময় বুঝলেন আমার এই শহরেই একটা কাজ দরকার। ওঁর ছাত্রদের অনেকেই সারা দেশজুড়ে ছোট ছোট দোকান, রেস্ডোরাঁ, লঙ্ড্রি, ছাপাখানা, কারথানা হেল্থ ফুড শপ চালায়। ওঁদের বিশেষত্ব চাকরির ব্য!পারে ছাত্ররা একটু সুবিধে পায়। এইসব প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, কিষ্ত সবাই শিশ্ষকেৃ্তু মেনে চলে, লাভ-লোকসানের দায়-দায়িত্ব ব্র্ণ ন্দাকান চালাচ্ছে তার।"

এমনই এক রেস্তোরাঁ ‘স্মাইল অফ স্sি’ওজ্ড’-নিরামিষ খাবার, সেখানেই পার্টটইম কাজ। ৮৬-১৪ পার্সন্য়ুলুলেভার্ডের এই ধরনের দোকানের
 সঙ্গে আলাপ হল, শ্রীচিন্ময় তার'নাম দিয়েছেন ‘পাহাড়’। পাহাড় এখানেই এক বার্বারশপ চালায়, আমাকে রলল, আমার একজন সহকারী দরকার। কিন্তু এই কাজ কি শিক্ষিত লোকের ভাল লাগবে? আমি লাফিয়ে উঠলাম, নাপিতের কজজের সজ্গে, শিক্ষার তো কোনো সংঘাত নেই। বরং অনেক সুবিষে, মানুষের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ, কাজ যতক্ষণ ইচ্ছে ততক্ষণই করা যায়। আমি পাহাড়ের পরামর্শ্র ছ'মাস খেটে নাপিতের লাইসেন্স নিয়ে নিলাম।"

পরে পাহাড় প্রেমে পড়ল, বিয়ে করল, বার্বারশপটা সে আমাকে প্রায় দান করে চলে গেল, ভারতবর্ষের আধ্যাখ্মিকতার অনুসম্ধান সে আর চালাতে পারল না। সেই থেকে আমি এখানে মনের সুখে কাজ করে যাচ্ছি। ভোরবেলায় উঠে ধ্যান করি, তারপর একটু হাঁটি, তারপর সকাল সকাল দোকান খুলি। আমি পাকিস্ত!' ভারতবর্ষ, বাংলাদেশে কখনও যাইনি, কিত্তু এখান্ন আমার দোকানে এই দেশগুলো নিত্য চলে আসে। বাঙালি দেখলেই আমি চিনতে পারি, বাংলায় বলি, আসুন। কেমন আছ্নে ? কখনও বলি, 'আজ খুব ঠাণা', কখনও বলি, 'আজ খুব গরম’, কখনও বলি, ‘আজ্জ কলকাতায় খুব বৃষ্টি হচ্ছে’। খরিদ্দাররা এখন আর

অবাক হয় না，তবে খুশি হয়।＂
＂পাহাড় যে নাম দিয়েছিল বার্বারশঙের，সেইটাই রেখে দিয়েছি। চার্জ একটু নিচের দিকে রেখেছি－রেণলার হেয়ারকাট ৭ ডলার，দাড়ি ট্রিমিং 8 ডলার， সিনিয়র সিটিজেনদের চুল ছ゙টটতে আমি মাত্র পাচ ডনার নিই। কী হবে প্রচর ডলার রোজগার করে ？গোটা পনেরো খদ্দের দিনে এনোই অরচখরচা বাদ দিয়ে আমার ভালভাবে চলে যায়।

সুন্দরের দোকানে পাকিস্তানি，ভারতীয়，বাংনাদেশি ছাড়াও ফিলিপিনো， গ্রিক，ইতালিয়ান ও অবশ্যই মার্কিনীদ্দর আনাগোনা＂＂

সুন্দর আমাদের বাংলায় কখনও না এলেও বাংলার বিশেষ ভক্ত। ওর ধারণা， বাঙালিদের মধ্যে কোমলতা আছে，যা গ্রিকদের মধ্যে এেকেবারেই নেই। ওরা অনেক রাফ ও কর্কশ। কিন্তু আকাশপাতাল তফাত দুই জাতের，এদেশে সারাজীবন থেকেও গ্রিকের মন সারাক্ষণ পড়ে থাকে ছেড়ে আসা জন্মভূমিতে， সম্ভব হলে সেখানেও একট｜আস্তানা কিনে ফেলে এবং প্ন্যান করে শেষ জীবনে অবশ্যই স্বদেশে ফিরে যাবার। এরা ছেলেমেয়েদের গ্কিক স্কুলে পাঠায়，গ্রিক ভাষা শিখবে না বিদেশে আছে বলে তা হতেই পার্রেণ্ণী

সুন্দর বললেন，বাংলা দেশটা নরম পলিমার্বে দেশ। যেমন দেশ তেমন মানুষ হয়，বাঙালিরা ভীষণ নরম।＂এরকম স্কুু্刀）জাত আপনি দেখতে পাবেন না। ふুধু ইতিহাস বাঙালিদের সঙ্গে রসস্কু করেরে। দেখুন ইংরেজ সভ্যতার সন্গে বাঙালিদেরই দীর্ঘতম সময়ের হ্র্যুয়，এর ফন কি হয়েছে তা খুটটিয়ে দেখা উচিত আপনাদের।＂বাঙালিরা ভীষণ ইমোশনাল। অপমানিত হলে ঝট করে জ্রেলে উঠতে পারে，তখন ভেবেচিত্তে কাজ নয়।

এরপরের মন্তব্য আরও চিত্তার বিষয়，＂আমি এই দোকানে বসে কাজ করতে করতে বুঝতে পারি，গ্রিকরা এই দেশে ইছ্ছার বিরুদ্ধে রয়েছে，কিষ্তু বাঙালিরা
 বয়োজ্যেষ্ঠদের দুঃখ，ছেলেমেয়েরা আর বাঙালি থাকছে না। আচরণগ， জামাকাপড়ে，খাওয়াদাওয়ায়，চিত্তায় ভাবনায় বাঙালি বাবা－মায়ের অজাশ্তে স্মমেরিকা ঢুকে পড়েছে এখানকার বাঙালির লিভিংরুমে এবং বেডরুম্মে।＂ সিলেটি ট্যাষ্সি ড্রাইভার আমার দোকানের এই চেয়ারে বসে দুঃখ করে，＇আমি বাড়িতে রেগেমেগে চিৎকার করি，কিন্ত্ত ছেলেম্ময়েরা কেন আমার কথা শোনে না বলুন তো ？＇পরের দিন ছেলে চুল ছাঁটতে এসে বলে，＇ভাবছি，বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। অসহ শাসন বাবার।’

মজার ব্যাপারটা হল，বহু বছর থেকেও এখানে বাবা－মা একেবারে বাঙালি， কিজ্তু ছেলে পাকা আমেরিকান－হট ডগ ভালবাসে，বেস বল ভালবাসে। তবে

এবট্ট ভাগ্যের বাপার，যতই আমেরিকান হোক，এদের মধ্যে মার্কিনী রুক্ষ্ত আসে না।’

সুন্দরের সঙ্গে আরও অনেক কথ্থ হয়েছিল। সুন্দর বলল，＂সকাল দশটায় দোকান খুলি，টিকিট না কেটেই，vরিদ্দারের মাধ্যমে কথনও গ্রিস，কখনও ইতালি，কখনও কলকাত，কখনও ঢাকা ঘুরে বেড়াই। সকাল সাড়ে দশটায় সুযোগ পেলেইই কফি বা হট চকেলেটট তৈরি করে কাছাকাছি ডিভাইন এন্টারপ্রাইজের দোকানের তিন－চারজন বপ্থুকে ডেকে পাঠাই，কাজ কম থাকলে এখানে বসে বসে ইয়েট্স পড়ি，বিবেকানক্প পড়ি，বক্ষিম পড়ি। সাড়ে इঢায় দোকান বক্ধ করে শ্রীচিন্মর কেন্দ্রে চলে যাই，ওঁর অনেক বই，সেগুলো দেখাশোনা করতে לৈর্য লাগে，সময় লাগে।＂

মহাপজিত এই লোকটি কিক্তু এথনও ইভিয়া দেখেনি। আমার মনে পড়লো， সারাজীবন বেদ বেদাস্ত অনুবাদ করেও ম্যাক্সমুন্র কখনও ইভিয়া দেখেননি।

সুন্দরের বার্বারশপ থেকে বেরিয়ে মনে হন，কী আশ্চর্য ব্যাপার। এক শতাক্দী
 হয়েছিলেন সেই দেশেই একজন পধ্ডিত বার্⿰丬夕㐄犬 শিখv，বাংলা নাম নিয়ে，তাঁর বই পড়ছূ চুল ছ゙টটার দোকানে বসে। পের্যেছ্ছিনাম। তিনি বললেন，＂আমি एंত্র্ষ দেথিনি কথাটা ঠিক বলিনি，গ্নেনে
 জন্যে। এবটদু আর্থিক সামর্ধ্য হলেই আমি কিস্টু একবার ইভিয়া দেঘে আসব।＂
$\qquad$號


[^0]:    －নির্ছরিদার কঞা অयৃতসমান，आন্গাচনা কর্রোছ ‘জানা দেশ অজানা কধ্ধ’ বইতে।

[^1]:    

[^2]:    শংকর ভ্রমণ (২)—৩৩

[^3]:    "ংকর অ্রমণ (২)—৩৮

[^4]:    -     - 

