# Ohi H1xesthempt dinturnsitu  2111-2111 



# The <br>  2010-2011 

GHULUG

Edited by<br>Soumi Mukherjee



## Magazine Committee

Amita Chatterjee<br>Devasish Sen<br>- Sanghita Sen<br>Arpita Chattaraj Mukherjee<br>Soumi Mukherjee<br>Kaushik Ray<br>Manohar Kumar Jha<br>Arindam Singha

Vice Chancellor
Bursar
Teacher-in-Charge, Publications
Teacher Editor
General Editor
Editor, Bengali Section
Editor, Hindi Section
Publication Secretary

## Acknowledgements


#### Abstract

I thank Professor Amita Chatterjee (Vice Chancellor), Professor Amitabh Chatterjee (Head of the Department, Economics), Professor Nandalal Chakrabarty (Head of the Department, Political Science), Professor Anik Chatterjee, Arindan Mandal (General Secretary), Aritra Banerjee (Cultural Secretary), Debdutta Das, Aritra Biswas, Sabarna Ray, and Saronik Basu.

My specials thanks to Saptarshi Deb, whose patience and support made this magazine possible, Nayantara Chowdhuri and Aishick Dasgupta for helping me edit this edition. I also thank my Parents and Mrs. D. Mukherjee, my English teacher in school, for making me believe in myself. Last but not the least; I thank Dibyendu Mazumdar (NonTeaching Staff, Botany Department) and Arindam Singha (Publication Secretary) for his faith and support.


@ 2011 by Vice Chancellor, Presidency University, Kolkata 700073.
All rights reserved.

Cover Design by Sketch
Cover Photographs by Sabarna Roy and Aritra Biswas
D.T.P. and Printed by Print-O-Graph, printograp@rediffmail.com / printograph8@gmail.com

Published in February 2011 by the Magazine Committee, Presidency University, 86/1 College Street, Kolkata 700073

## Foreword

Let me recall in brief the significant dates of our prestigious Institution with an enviable reputation. The Hindoo College came into being on 20 January 1817. After a chequered history, it was constituted as the Presidency College in 1855. The first publication of the Presidency College Magazine was in the year 1914-1915. The Presidency University was born on 7th July 2010. These dates would remain in shining letters in the annals of our Institution. Thus the year 2010 has been of momentous significance and an important watershed for the Presidency College. Without repeating the information provided by my predecessor, the then Principal, in the 2009-2010 Edition of the Presidency College Magazine, I shall briefly state that the Presidency University Act 2010 came into force on 7 July 2010. With this landmark legislation, the prestigeous Presidency College with its hallowed heritage attained the status of a University and our long cherished dream was fulfilled. The present edition (Volume 71) of the Magazine would therefore be of importance and of immense historical value and I am certain that the Magazine Committee made every effort with their characteristic elan to justify the expectations of all the well-wishers of this 193-year old institution.

The Presidency College Magazine has a glorious tradition of incorporating the profound knowledgeable and valuable writings of the faculty members and eminent ex-students and the creative efforts of current students. Unfortunately, in the past, the Magazine could not be published on a number of occasions owing to situations beyond control. The enthusiastic and assiduous students, ably guided by their teachers, have been able to publish the 2010-2011 edition of the Magazine in keeping with its long tradition and I extend my congratulations to them for this achievement.

As usual, the students successfully organised a number of cultural programmes including Milieu.The First Presidency University Games organised on 15-16 December was a memorable event with a record participation of the faculty members, staff and students, and was acclaimed by all. 'The Present Students' once again won the annual Udayan Mukherjee Memorial Debate by convincingly defeating the Past Students' Team, which was held on 11 December 2010.

Repeating what I have stated earlier, the Presidency University like other educational institutions exists for the students, The faculty members and the staff are there to guide and assist them to develop their talents, and acquire knowledge and expertise to enable them to achieve excellence in their future careers for the benefit of their own and of the society at large. It is for this reason that the students have to participate unitedly in all the activities of the University, shedding individual egoes and differences in opinion, and maintain discipline so as to fully utilize the facilities which are available to them. This would be all the more necessary if Presidency University has to become a world-class institution in reality and not merely confined to pious hopes and fond aspirations.

I take this opportunity to once again thank the teachers, the non-teaching staff and the students for carrying forward the age-old tradition by the publication of this prestigeous Magazine.

## Contents

## Foreword

The Editorial : The Presidency University Magazine Notes and News

রবীব্দনাथ শতবার্ষিকী সংষ্যা : ১৩৬৮ ব্রিচত্রার্রিংশ বর্ষ মুখবন্ধ
গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা
রবীন্দ্রনাথ
আমাদের রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি টৎসব

## ডাক্তার রবীক্র্রনাথ

"আমার রবীন্দ্রনাথ" : কিছু সংলাপ কিছু প্রলাপ
বলাকা ও ফান্গুনী : সমন্ধয়ের খै゙জজে
Tryst with Tagore
রবীন্দ্রনাত্রের শিক্ষা ভাবনা
রবীন্দ্রনাথ : দুই প্রজন্মের যোগসূত্র
আমার রবীীন্দ্রনাথ
মুক্তি পথিক রবীন্দ্রনাথ
আজকের রবীন্দ্রনাথ : পরিগ্রহণের নানা মাত্রা
রবীন্দ্রনাথ্রে নাটকে গান
রবীক্দসসগগীতে স্বাধীন সুরবিহার : স্বত্ত্নেত্তর দাদাগিরি নাকি ঐতিযের অপবাখ্যা
Prof. Amita Chatterjee, Vice Chancellor
Soumi Mukherjee ..... 1
Arindan Mondal ..... 2
সনৎ কুমার বসু ..... 7
সম্পাদকীয় ..... 8
ল্যমায়ুন কবির ..... 11
শক্তিপ্রসাদ মুত্থেপাধ্যায় ..... 12
ড. দিলীপ সাহা ..... 13
কিলম রায় ..... 15
সুদ্দব বসু ..... 16
Shritama Bose ..... 19
క্রুবজ্যোতি চত্রবর্তী ..... 20
মেট্রী ভট্টাচার্য্য ..... 21
মালিনী ভট্টাচার্य্য ..... 23
জয়ন্তী ভট্টাচার্য্য ..... 25
ঋতম্ মুখোপাধ্যায় ..... 28
শাখী ঘোষ ..... 30
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ..... 34
From Our Alumni :একটি সংল্লাপিকা, সুদর্শন রায়চৌধুরীMeeting Prof. Suranjan DasThe Street Foiods of Kolkata
সে ছিল এক দিন
Soumi Mukherjee ..... 40
Soumi Mukherjee \& Shritama Bose ..... 41
Indira Chakraborty ..... 43
অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ..... 43

## From Our Teachers :

A Dream Comes True
From The Diary of A Teacher
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও একটি অজানা প্রসঙ্গ
সপ্পর্কে ए্পে

## From The Students :

Sad, But True .....
The Wooden House
My First Class at Presidency
Shakti in the Glint of Emancipation

Amitava Chatterjee . 45
Anik Chatterjee 46
স্বপনকুমার দে 48
প্রশাষ্ত রায় 50

Ankur Ghosh 57
Prathito Bandopadhay 58
Meenakshi Ghosh 59
Ankita Chakrabarty 60
An Optimist Indian Shreya Das ..... 61
Man and Nature the associated ones
Bob
Shreya Choudhuri
Shreya Choudhuri ..... 62 ..... 62
Soham Ganguly ..... 63
Derozio memorial debate 2010 : behind the scenes ..... 65
When they gave ventRomance and Realism
Stolen Escapes
About a Brief Encounter
The Quest
A Raging Silence
Sunset \& Sunrise
Three Penny Poetry
Jarred
Why Life ?
Portico Reality
Confessions of a confused creature
Of Redeemed Twins
One-A-Star, Two-A-Star
Song
They
The Knock
Bengali Section :
সম্পাদকীয় কৌশিক রায় ..... 77
কন্নকাতা টকিজ পুনরজিৎ রায়চৌধুরী ..... 78
रिन्দू কুলেজ ও ডি. এল. রিচার্ডসন : ফিরে দেখা অতীত সুদেব বসু ..... 79দরজার বাইরেআলোর পথযাত্রী
স্মরণে-বরণে একুশে ফেব্রুয়ারি
ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা : সমজতন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রের পথেপ্রাষ্টিকদের উপকথা
মেহের আলি, তোমাকে
দুঃস্বপ্নের মজ্রুরী
স্বপ্নগোধুলী
সেল্স গার্লমূহৃর্তের আস্বাদন
সুস্থতার তপস্যায়
ছनना
নভ্ম্বর ৯
রোদ্দুর
Medha Chakraborty \& Shritama Bose ..... 67
Tiyasha Sengupta ..... 69
Sohini Sarkar ..... 69
Sohini Chattopadhyay ..... 70
Anupa Basu ..... 72
Srija Chakraborty ..... 72
Akshay Govind Dixit ..... 73
Sohini Dasgupta ..... 73
Rony Patra ..... 74
Ramit Dey ..... 74
Dyuti Banerjee ..... 74
Rohini Das ..... 75
Usri Basistha ..... 75
Usri Basistha ..... 75
Saronik Basu ..... 75
Dolna Roy ..... 76
Sourav Sarkar ..... 76
দীপাশ্রী সাঁতরা ..... 81
অদিতি ব্যানার্জী ..... 84
বিদিশা বসু ..... 85
দেবদত্ত চ ক্রবর্তী ..... 87
অনুরাধা বসু ..... 89
অরিত্র ব্যানার্জ্জী ..... 89
অয়न দে ..... 90
সোহিনী রায় ..... SO
রনি পাত্র ..... 90
কিংশুক রায় ..... 91
অভিষেক পল্ডিত ..... 91
রাতুল ঘোষ ..... 91
তোর্সা বন্দ্যাপাধ্যায় ..... 91
সপ্তি দ্ষি ..... 92
অয়ন দে ..... 92

```
M\याs!
ব্বరপ্নের পৃথিবী
বश\ পরশ্পরে
স্বর্গ\丁
মৃত্যুর आচদশ
Sान
```




```
অবু& প্রলাপ
उ\M
बञस!
```


## Hindi Section :

सम्पादकीय
भुढ (कहानी)
प्रकृति
हरसिंगार (कहानी)
गीत काव्य
गीत देश के गीत गाते हम
वड्रोदरा की यात्रा (यात्रा वृतांत)
माँ
मत बदलो
गजल
गुरू
यहाँ
ताकत
प्रकृति
जीवन सत्य
जरा सोचो
याद आऐगें यह पल
एक एहसास
जिंदगी एक चुनौती एक एहसास
क्यों वह आर्यी
जरा सोचो
अस्तित्व (लघु आलेख)
काश
एकदिन
सुक्ति संकलन
স্বস্তিক ব্যানার্জী92
সাগরী চৌধুরী ..... 93
ঐশিক দাসগুল্ব ..... 93
গোপাল চন্দ্র গইক ..... 94
গোপাল চন্দ পাইক ..... 94
সুদীপ চৌধুরী ..... 94
নীলাদ্রী দাস ..... 95
ख্রীপর্ণা ঘোষ ..... 95
ঋদ্ধ চৌধুরী ..... 96
দ্যুতি ব্যানার্জী ..... 96
অময় দেব রায় ..... 96
मनोहर कुमार झा ..... 97
सुर्तृप्ति सिंह ..... 98
सीखा रजक ..... 99
शांतनु नाथ ..... 100
जूही कुमारी त्रिपाठी ..... 102
रीता श्रीवास्तव ..... 102
रत्नेश कुमार शुक्ला ..... 103
पूनम सिंह ..... 104
जय श्री कुमारी ठाकुर ..... 104
मनोहर कुमार झा ..... 104
रजनी गुप्ता ..... 105
मालती चौधरी ..... 105
देविका गुप्ता ..... 105
काजल साव ..... 106
प्रमोद कुमार ..... 106
सीमा दास ..... 106
राजीव राज ..... 107
राहुल शर्मा ..... 107
शुभपूर्णा देवान ..... 107
विशाल दत्ता ..... 108
असगर अली ..... 108
पूजा राय ..... 109
ग्रन्थना मुखर्जी ..... 109
कुमार संकल्प ..... 110
नेहा सिंह, जूही कु० त्रिपाठी

#  

VOLUME 71 (2010-11)

## THE EDITORIAL

Like every year, and like every editor I too have tried to portray the varying views and expressions of the students of this esteemed University. I spent the last three months in bringing out the romanticism, which makes Presidency what it is. The myriad talents that I have come across have only made me even more humble towards my work as the editor.

The much awaited magazine, the very first from Presidency University holds special significance this year as we celebrate the $150^{\text {th }}$ birth anniversary of the legendary Rabindranath Tagore, who to our great pride has been a student of this college as well. The first magazine of Presidency University is a tribute to the Noble Laureate. A special section in this magazine has been dedicated to the memory of Tagore. Our present students and our alumni have contributed to this section. While going through the contents of the magazine published on Rabindranath Tagore's birth centenary, a few pages of which we have reprinted this year, we could not decide upon the pages which we had to reprint. Each name that appeared in the magazine is as celebrated as the other. It is sad that most of us hardly ever go through an old edition of the college magazine, but it is perhaps only then that we can truly appreciate the heritage of Presidency University former Presidency College.
'Presidency University' is finally a reality. The dream that once every Presidencian only dreamt of , was put to shape only last year by the Government of West Bengal. I can still feel the ecstasy that every student shared when the status of the University was finally endowed upon us. Our effort in producing this edition has been greatly influenced by this spirit. It has been a privilege to be a part of this historical moment. In this magazine we produce a few excerpts from the newspapers which hadPresidency University written on it bold, the very next morning.

The magazine, I believe is the bridge between the present students of the University and the alumni. This was only re-emphasized upon when the alumni of our college so willingly contributed to the Magazine and thus making it possible for us to have an exclusive Alumni section. They had pleasantly surprised us with their encouraging response.

We have dedicated a few pages in this edition, to our very efficient non-teaching staff, who have served the college for years and are true Presidencians in the every sense of the term. The upgradation of Presidency College to University would not have been possible without their remarkable and tireless dedication and commitment.

Our teachers, who have also kindly contributed to the magazine, were as helpful as they have always been. The magazine, though mainly brought out by the student body, would not have been of the same status without their contributions and help.

The inputs from the students, which capture the most significant part of the magazine, give us a preview of the thoughts of the youth. The magazine aims to articulate new and creative thoughts, and I hope that we have been able to achieve that.

Now at the brink of graduating from this University I realize how this Institution has urged every final year student to realize his or her potentials and come out with the best.

I thank everyone who has been a part of this year's magazine. I hope it continues to play the important role as it does today. I also wish to see Presidency University as one of the leading Universities in the world while keeping its spirit of romanticism alive.

## NOTES AND NEWS

- The year began with the admission of the new students and the orientation programme.
- Like every year a blood donation camp was organized by a group of students.
- A statue of Netaji Subhas Chandra Bose was unveiled on the 9th of April in our campus (In front of Derozio Hall) with the help of West Bengal State Marketing Board.
- On 23rd September, Rabindra Smarane was once again celebrated. This year it held special significance as we celebrated the $150^{\text {th }}$ birth anniversary of Tagore.
- The Freshers' welcome was another major programme organized by the Students' Union.
- Before we closed for the Puja holidays, the Public Speaking society of the University had organized the inter-College Derozio Memorial Debate after a lapse of 14 years.
- An incident that left the student body, the teachers and other staffs of the University horror struck was the disastrous fire that broke out in the Chemistry Department. The widely acclaimed department was almost destroyed. Many researchers lost their work. The instruments ruined in the fire can perhaps be replaced, but the intellectual loss is irreplaceable.
- $\quad 1^{\text {st }}$ November saw another new development in the University. Our first Vice Chancellor Prof. Amita Chatterjee joined the University.
- Right after this, the Part I and Part II results were announced. Some students were satisfied with their marks, while others were shocked by the gross injustice.
- The Uddayan Mukherjee Memorial debate (the present students versus the past) held in the December was a success like every year.

- ISPAT the intra-college cultural fiesta had been organised right after this. The students were given an open platform to showcase their talents.

MILIEU the inter-college festival organized by the Students' Union followed this. The performances by the leading bands of Kolkata were a great success.

To our great joy, the first council meeting for our University took place on 5th January which was attended by our Governor and Chancellor Mr. N. K. Narayanan.

In January, another students' programme ICON was put up.

- On 20 ${ }^{\text {th }}$ January the Founder's Celebration was once again a grand success.

Arindan Mandal<br>General Secretary



রবীল্দনাঁখ শতবার্ষিকী अংখ্যা : ১৩৬৮ ব্রিচত্বারিংশ বর্ষ

#   

$$
\begin{aligned}
& \text { रू }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ज्यानुष्टिर नदीन शाm }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{l}
25 M 8 \\
2088
\end{array}
\end{aligned}
$$

 অ\&ाभক ख्रोঅमল ভढ़ाচাय ( मভাপিि)








```
y岁s
    #:smu4:
    4y%GA 41"N:M%H5
    15\4%W!
```




```
    #x%
    w%H
```



```
3.5sen\4
```







```
##-6
```




```
नेत्यकडस्त्र गन
```









```
PammL Poem Na, I4
```






```
WllS SH/%%
Wr:s%
```



## 


समझ Wीय ..... :s
015 quent थ (ct) ..... s.
शथनिकनाण जान ..... ss
berom wilsif ..... w
अनामीन न दिए। ..... s:
 ..... ns
 ..... \$
जक्याius mull Memt ..... ex
क्नामाय ant
 ..... 4
 ..... 》
जु्यायो in
whrimir Muthuyt ..... य
द्यानbu ary ..... से
हैERTM 4 : ..... «\%»!
Rabindermath Tagore ..... "
Dh. Somblumiar Das ..... 2
Somentin Matia ..... 10
Denindramolian Buse ..... 12
Lillimolim Chatentue ..... 17
Lallimohan Chitwetife ..... 18
 ..... 21

OM:um:

## गूथবন্ধ


















से

## ‘গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা’ <br> সम्পाদकীয়

জগং জুড় আঞ রবীদ্র্রনাথের জন্মশত্বার্ষিকী উদ্যাপিত হচ্ছে। চ゙ँর খাযির শশ্খ আজ দিকে দিগন্তরে，সমুদ্রের একৃলে ఆকৃলে। যিনি নিজেকে




 বুবিক্রে বনতত হ্য় তবে তার চেয়ে নজ্জার আর कি থাকতত পারে！
 कालेखाती

 आকর্শন করে－প্য়্যবিল आনন্দ্，সুগটীর প্রশাষ্তিতে ভরিয়ে দেয়। বুদ্ধি দিয়ে जার ব্যাখ্যা চলে না，অনুভূত্তি দিয়ে जার রহস্য উন্মোচন করত্ত হয়। রবীন্দ্রনাথকক বোঝবার « বোঝাবার কমতা আমার নেই। ুাঁকে কেন্ন जালবাসি，এ প্রশ্নের উब্ভরে দার্শনিক রয়েস－এর মরে বলতে
 ＇তুমি কেমন করে গান কর রে গুী，আমি অবাক रয়ে তনি কেবল
 বিচিত্র গানের দুয়েকটি সুর।

গপসাহিত রচনার প্রয়াস একাষ্ত্াবে আপুনিক ঘটনা，এ－ষারণা সম্পুন সত্য নয়। চাষী মজুরকে উপজীবা করে यে সাহিত－সৃষ্টি সষ্টব，जার
 অধিকারে যালের বঞ্চিন করে রাथা হয়েছিল，অদের পুরোতাগে রেখে
 ‘জiલার গান’，বাজিয়েছেন ‘অগ্নিধীণা’，‘বিষের বাঁশী’। সমাজের






 দেবজর পূ－জার জনা শাশ্ত্র মিনিয়ে বাছা বাছা ফুল যারা তোলে，মানুবের পরশ্রেরে প্রতিদিন দূরে ঠেকিয়ে মানুশের প্রাণের ঠাকুরকে যারা অবক্ঞা করে অাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের শাপিত কৃপাণ ঝক ঝক করে টঠেছে বার বার।＇অপমানিত＇কবিতায় দরিি্র－দরদী কবির অপ্রিগর্ভ বাণী তার পরিচয় দেয়। টপনিষদের ভাবধারায় পুষ্ট রবীন্দ্রনাथ মনেপ্রণে উপলক্কি

করেছিলেন — মানুষ্ের ৬পর অন্যায় অত্যাচার করে তককে মনুষ্টের্রে
 মৃन উৎস মনুষ। তk ঢত ভজন পৃজন সাধন অরাধनা’ সমস্ত ফেলে রেত্রে রবীী্র্রনাথ ‘র্দ্দদ্দারের দেবালয়ের’ অন্ধকার কোণ থেকে বেরিত্রে এলেছ্নে দেবতাকে পেতে ‘‘্যোয় মাটি ভেঙে করছছ চাযা চায，পাথর ভেঞে কাটছে যেথায় পথ，খাটছে বারো মাস’，বেখানে ‘অত শত সাষ্রাজ্যের ভগােে পরে ওরা কাজ করে’। ধৃলায় ধৃসরিত দীনদুঃঘীর মধ্ধেও যে নররূপী নারায়ণ মূর্ত হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ তা বিলেষভাবে উপলক্ধি করতত পেরেই বলেছেন－
＂যেथায় থাকে সবার অধম দীনের হত্ত দীন সেইখনে বে চরণ তোমার রাজ্র
সবার পিজ్，সবার নীচে，সবহারাদের মাঝে।＂
（ গীতাজ্জলি ：১০৭ সংখ্যক）
‘‘টি’ কবিতার মধ্যেও এই একই সুর। งুরু রামানন্দ ঙচি হুেন তখনই যখন সমাজ্ে যাদের ছোটলোক বলে সেই অন্ত্যজ্রের্রৌী চগাল নাভাকে দুই হাত বাড়িয়ে বুকে তুল্ল নিলেন，জোলা কবীরের গলা জড়িয়ে ধরে বসন্নে তার পাশে। এতদিন রামনন্দ তাঁর ঠাকুরকে যেখানে গারির্যেছিলেন，আজ তাঁকে সেখানে পেলেন খুঁজে। এই রবীন্দ্রনাথই জন্সত ভর্তৃইীনা জবালার পুত্র সত্যকামকে ‘‘্রাস্মণ’ স্বীকৃতি দিত্যেছেন，
 সशনুভূতি লাভ করতত পারে নি，अজাতশত্রুর প্রহনীর शাত জীবন বিসর্জন দিয়েও বুদ্ধ্রের পুজ্জার অনির্বাণ দীপশিখা যে জ্বালিয়ে গেল，সে একজ্জन সামন্য দাসী — ख्रীমতি（ cf．‘পুজারিনী’），＇নগর্রলশ্মী＇ঢত দুর্ভিক্ষকাতর জনসাধারণের দুঃখখলাঘব করবার ভার গ্রহণ করতত পেরেরে একজন নগণ্য ভিক্ষুণী，অধম সুপ্রিয়া। জীবন্নে শেষ অধ্যায়ে এই অনুন্नত জনসাধারণই লাভ করেছে কবির অকুন্ঠ স্বীকৃতি।＇মাথায় ভিজে চাদর জড়ানো গা－ৰোলা মোটা মানুষটি＇，বালক－ত্তিনু，ছেলেটা， সছ্যাত্রী，হিরণ মাসির মা－মরা বোনপপা，＇কাাম্মলিয়া’র সাঁওতাল মেয়ে， শালিখটা，সাধারণ মেয়ে，আধবুড়ো একজন হিন্দুস্থানী，＇কিনু গোয়ালার গলি’র সেই বাঁশিওয়ালা，মাসিক পঁচিশ টাকা মাইনের সওদাগরি
 কবির রসদৃষ্টিতে ধরা পড়̣ছো বলা চন্লে，＂犭ত্র পরিণত বার্ধক্যের মৃহ্যুষৃত জীবনের স্বচ্ছ শুত্র জ্যোতির মধ্য্য শেষ কয়েকেটি মালে কবি বে চারিটি কাব্য রচনা করিয়াছছন সমস্ত মানব সংসার সেই কাবের आাশ্রয়।＂‘কলরবমুখরিত অ্যাতির প্রাभ্গন’ থেকে বিদায় নিয়ে মধুময় পৃথিবীর মধুময় ধৃলিকণাকে পর্যষ্ঠ অন্তরে স্থান দিয়েছেন রবীক্দ্রনাথ। যাচふ্ণ করেছেন－＇মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক，আমি তোমাদররই लোক

স্মরণ রাখতে হবে বে, রবীক্র্রনাথের মানবিকতা কখন্না সংকীণ खাতীয়ততয় পর্ষবসিত হয় নি। জীবের মধ্যে যিনি শিব ধ্ৰাজেন তাঁর কাছে जাপনইই বা কে, পরইই বা কোথায়! ' মহমানবের সাগরতীরে’
 পারেন - আর্य-অনার্য, प्राবিড়-চীন, শক--্লন, পাঠান-মোগল সব এক দেরে এলে नीন হয়েছে যেখান। ৎই সর্বমানবিক অनুভবের ক্কেত্র থেকেইই না তিনি সবার পরশে মাত্মঙ্গলট পবিত্র করার কথা ভাব্ে পারেন। বিশ্জনের পায়ের ত্লায় ধূলিময় ভূমিই ত তथन ऊাঁর কাচছ


 কেবল ঊপলক্ধি করতে পারেন - ‘ऊগং জুড়িয়া একজতি মাট, সে

" কবি আমি ঙঢের দনল —
অমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
পূজারি ... প্রল্ন কর্রে, "কোনো জাত নেই বুফি তোমার ?" আমি বলি "নাp"

দলের উপেক্ষিত আমি
মানুভ্রে মিলনক্ষুধায় ফিরেছি,
বে মানুষের অতিথিশালায়
প্রাটীর নেই, পাহারা নেই।
आমি ত্রাতা, আমি মষ্র্রহীন
সকন্ন মন্দিরের বাহিরে
আমার পৃজ্জা আজ সমাপ্ত হোলো
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোর্তিময় পুরুবে, আর মনের মানুষে আমার অন্তরত্ম আনন্দ। "
( পত্রপুট: こ৫ সংখ্যক)
শেষজীবনে এই "সর্বমানবিক চেতনাই প্রবল হয়ে উঠে তাঁর গানকে করে তুলেছে সকল মানুষের গান এবং ক্রমে তা আররা বাস্তুব-ঘেঁযা হয়ে হাট্বাটের দীনদরিদ্র সাধারণের অভিমুথী হয়ে পড়েছে, এমন কি তদের জীবনে ষ্রীবন মিলিয়ে তাদের গান গাইতে কবি ব্যগ্র হত্যে উढেছেন।"

রবীল্দ্রকাব্যের মধ্যে ঞ্তপনিষদিক মোহের বিস্তার নিশ্য়যই আাহ, কিন্তু তাই বলে লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণীকে তিনি উপ্পক্ষা করেন নি। তাঁর কাব্যের সামগ্রিক আলোচনা করলে এ-কথার সত্যতা বোঝা যাবে। তাঁকে গণসাহিত্যের অগ্রদূত আখ্য দিলে অত্হুক্তি করা হবে কি?

কবি রবীদ্দ্রনাথের আরেক পরিচয় একজন যথার্থ দার্শনিক হিসেবে। কবিতনিঃসন্দহে ভাবের অভিবক্তি।আঞ্মनীন ভাবকল্পনার মায়ামাধুরীর জগততর প্রতি কবিদের দুনির্বার আকর্ষণ। ঢাদের দৃষ্টিতঙ্গী মু্যাত

রোম্যান্টিক, রসাবেশে বিদ্লু, সুন্দরের উপাসনায় বিভোর। প্রটীচ্যের কবি কীচ্স্ তই ঢ বলেছিলেন, ববঞ্ঞানিক ও দার্শনিক বিশ্লেষপেরে ফর্লে
 অবশাস্বীকার্य। অকের মধ্ব্য ভাবাবেগের প্রাধান্য, অপরটিতে সুসংবদ্ধ,

 Kৃপের মাঝারে অঙ্গ, রূপ পেটত চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।














 মধোই যथন শিবের অধিবাস, ত্খন Єীব কি কখनো মিথ্যে হতে পারে?
 या বनि जा जে তিনিই বলাन। ఆथু कि जই? गাनুষ আছে বলেই না ভগবানের অস্তিप্ব? ‘আমি এলেম তাই जো ঢুমি এলে।' মনুয<কে দেখবার জनাই ঢো সেই পরমপুরুচের অসীম কৌতুহল, ‘নইলেে যে এই
 গঢ়ে, তাহারই কৃপার পরে করে দেব-মহিমা নির্ভর’। তাই উদাब কৃণ্ত্য তিনি বলেন -

$$
\begin{aligned}
& \text { " আমারই চেত্নার রূেে পান্না হল সবুক, } \\
& \text { एুনি উঠল রাঙা হয়ে। } \\
& \text { आমি ঢোথ মেললুম আকালে — } \\
& \text { জুলে উঠन আनো } \\
& \text { পুরে পশ্চিমে। } \\
& \text { গোলাপপর দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর - } \\
& \text { সুন্দর হন সে। } \\
& \text { पুমি বলবে, এ ৰে তত্ত্গকথা, } \\
& \text { এ কবির বাণী নয়। } \\
& \text { আমি বলব, এ সত, } \\
& \text { ঢাই এ কাব্য।" }
\end{aligned}
$$

( আমি: শামनी )

যা সত্য তা তট্ষৃথা বলে কি কাবা হতে পারবে না! এই সত্য তক্ত্বকथাকে আাশ্রয় করে কবিতা কল্পনালতার জাল বুন্নেেন রবীক্র্রনাথ। এই দুর্লভ প্রশ্ঞাcোধ ঢ゙াকে মৃত্যর অষ্টর্র বসে অমৃত অন্বেষণে নিযুক্ত করেছে,
 পরম সুহৃৎরূপে দেখতে পেয়েছেন - পুরোনো, জীর্ণ, হ্হাষ্ট, অচলকে পिছুনে রেথে যে সৃষ্টিকে এপিত্যে নিয়ে চনেক্র রাখালের মত নব নব

 बাই বিপদ̆ মোরে রক্সা কর, এ নহে মোর প্রার্থন"।

প্রশ্গ জ্রাগढত পারে, রবীল্ল্-দর্শনের অনুপ্রেরণাস্থল কি? এক কথায় বলা

 ज5 3thersank मicpর 'Philosophic Legacy of Rabindranath


 কব্যের ছन्म নিয়ে তিনি বেমন দूুসাহসিক এক্সপেরিমেন্ট করেছ্ন, উপন্যাস ৫ নাট্কের মধ্য দিত্রেও তেমনি। বস্তুত রবীক্দ্রনাহথর পর রবী"্দ্র-উপন্যাস ও নাট্কের যোগ্য অনুসরণ হয় নি, হওয়া সম্ভবఆ নয়।
 ত্রেনি। অধ্যাপক অরুণকুমার মুণোপাধায় ও অধ্যাপক ভোলানাথ শ্যেবের প্রবন্ধ দूটি এ বিষয়ে যতেষ্ট আলোকপাত করবে।

বৈæ্ঞানিক র্বীল্রুনাথ্র পর্তিচয আমাদর অনেকের কাঢেই অজ্ঞত।
 দিক্পাল বিজ্ঞানীলর সাথে আলোচনা করনার স্প্ধাও রাখত্ন তিনি। ডঃ ডি. এম. বোসের 'Some Contacts with Rabindranath' এ প্রসল্প শ্মরণীয়। বিষ্ঞানকে উন্নত করতে তিনি প্রাপপণ চেষ্টা করেছেন। জগগীশচন্দ্রকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন, বাঙানী বিষ্ঞানসাধকের সাধনালক ফলকে বিশ্বের দর্রবারে প্ৰৗছে দেঙয়ার জন্যা তিনি অপরের কাছে হাত পাততত পর্য্যষ্ঠ কুন্ঠাবোধ করেন নি। শ্বদ্ধেয় চারুচচ্দ্র ভট্টাচার্ব্যে ‘জগদীশচচ্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ’-এ এ উক্তির সতততা যাচাই করুন।

বিপুল কিরণে যে রবীন্দ্রনাথ ভুবন আলোকিত করেছেন, তিনি কিল্তু কখनো স্কুল-কনেরের্রে প্রচীর-ঘেরা অচলায়তননর মধ্যে ভালো ছেলে
 জীবনयাত্রার সিদ্গিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য লেওয়া হয় সেখানে প্রকৃত শिশ্কলাভের সুযোগ কোথায়। রবীন্দ্রনাथ শিক্কাকে কখনো জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। (cf. আমি বরাবরই বলে এসেছি শিক্ককে উীবনयাত্রার সशগে মিলিয়ে চালানো উচিত।') কেননা ‘শিস্কার সহিত

জীবনের সামজ্জস্সসাধনই’ যে শিক্ষার লক্ষ। 'Education is preparation for complete living.' রবীद্দ্রনাथ বারবার বনেছেন, স্কুল-কলেজের পরীষ্মায় পাস করলেইই যथার্থ শিক্ষিত হ৫য়া যায় না। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মস্তিষ্ষের বিকাশসাধন নয়, আত্ঘিক শক্তির বিকাশসাধনভ বটে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এর অভাব অত্ত্ত প্রকট। কবি তাই দूংখ করে বলেছেন - 'ঘুচল না আমাদের নোট বইয়ের শাসন ’ আর ‘সেইজনোই আমরা অনেকেই যে পরিমাণ শিক্ষ পাই, সে পরিমাতে বিদ্যা পাই নে।’ পুঁথিকে আমরা কত বড়ই না মনে করি এবং পু้থি যার প্রিতিম্ব তাকে কত তুচ্ম বলেইই না জানি। তাই আজ आমরা ‘মনকে প্থির রাজা’ না করে ‘भুঁথিকে মনের রাজা' করতত
 প্রত্ক্ক পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছছ, তাহাত শুধু জানা নয়, কিক্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোনো ক্সাসের পড়া়া তাহা ইইত্ই পারে না। রবীল্দ্রনাথ গভীরভাবে ঊপলক্রি করেছেন ‘আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চনে, মন চলে না।’ শিক্কার্থীর ব্যক্তিন্ব্ বিকাশের পক্ষে তপোবনেের পরিবেশকে তিনি বিলেষ উপরোগী ఆ অनুকূল বলে মনে করতেন। প্রকৃত শিক্ক্র প্রকৃতির সাথে মিলিত হয়ে, जার সাথ্থ নিবিড় একাঅ্মতা সাপন করে। তিনি বলেছেন্ন - মনুল্যের
 यদি প্রকৃতি কে小নমতে প্রবেশাধিকার না পায়, তাহলে আমদের চিষ্তা ও কর্ম ক্রমশ কল্লুষিত ব্যাধিপ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আघাহতা করে মরবে। তাই ত ব্যাকুলকত্থে তাঁকে বলতে שনি - দাও ফিরে সে অরণ্ণ নও এ নগর’। গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথ बই তঁঁর মন ভুলিয়েছিল। মানুষকে যথার্থ মানুষ করে তোনবার জনাই বোলপুরের টদার উন্নুক্ত প্রকৃতির অপ্গনে তিনি ঢাঁর বড় সাধ্বর শাস্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করনলেন। বিশ্বের শিক্ষা ও সসস্কৃতির পীঠস্शান এই শাস্ত্তিনিকেতনের জীবনযা|্রা ও শিক্ষব্যবস্থার সাথ্থ পরিচয় লাভ করতত আসুন আমরা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রবাসজীবন চৌধুরীর সাথে ‘শান্তিনিকেতন’ পরিক্রমা করে আসি।
সবার উপরে কিস্টু মানুষ রববীক্দ্রনাথ। তিনি নাছোড়বান্দা অটোগ্রাফশিকারীকে কেবল একপাতা কবিতা লিত্ে দিত্যেই নিশেচ্ট হন না, তাকে প্রার্র পরিমাণে খইর়ে, তার সাথে গল্প করে তবেইই তাঁর ছৃপ্তি। (cf. আমার দেयা রবীক্দ্রনাথ’ - शীরেন্দ্রনাथ মুখোপাধায় )। এ সেই জবীধ্দ্রনাথ যিনি নিজ্জের মেয়ের বিয়েতে বক্লুবান্ধবদের অনুপস্থিতিতে আর পौচজন মানুভ্রের মতই নিরানন্দ বোধ করেন। (cf. জগদীশচন্দ্র ও রবীী্দ্রনাথ — চাক্চচ্দ্র ভট্টাচার্य।) এ রবীী্দ্রনাথ হলেন মানুষ, মস্ত বড় মানুষ, তবু মানুষ। আসুন, আপনারা গল্প্র বলিত্যে চারুচন্দ্র দত্তের কাতে বসে পডুন। মানুষ রবীন্দ্রনাথের গন্প্র বলে তিনি নিশয়ই আপনাদের মনোহরণ করত্ত সক্ষম হবেন।

## রবীী্র্রনাধ <br> इমাম্ন कবিি


তিমির উজ্রাসি,
পৃর্বাকাশপ্রান্ত যবে আঁকে তার রতকু-আলিম্পন আनোকের জয়গানে নিখিল দূরাז্তরে সভয়ে মিলায়, জীবন চঞ্ণলি ওঠে ন্ত্যশীল আনন্দ-লীলায়, কুঞ্জে যোটে পুষ্প রাশি রাশি।
হে কবি, আলোকরথথ পূর্ব হতে পশ্চিম গগনে
যান্রাপথ তব,
বিশ্ববিজয়িনী তব প্রতিভার প্রদীপু কিরণে
বিমুя্ধ ভৃবন আনে পদতলে অর্য্য নব নব।
পূরব পশ্চিম আজি ডুলিয়াছে প্রাটীন কলহ
তোমার বিজয়গান নভোপানে ওঠঠ অহ্রহ
আনন্দ-উচ্ছল কলরব।
জীবন-প্রভাতে কবে যাত্রা ঢুমি করেছিলে কবি, আশার আলোকে,
স২সার সংঘাত লাগি চিত্তে তব জাগে যত ছবি
অমর প্রতিমা গড়ি রুপ তারে দিলে মর্ত্যনোকে।
শরৎ আকাশতলে অপরূপ আলোক উৎসব, বসন্ত পৃর্ণিমা-রাতে মোহময় গীতিকন্রর।!
উচ্দ্রসিল প্রকাশ-পুলকে।
স্বচ্ছ লঘু মেষসম যে স্বপন অন্তর আকাশে
ভেসে যায় চলে,
বে আকাঙ্কা অগ্মিগর্ভ গির্রিসম বিদুৎ-বিকাশে জ্রালাময় শিখা মেলি সুগভীর অন্তরের তনে, স্বপনবিলাগী চিত্ত রচে তব বিরামহীন
সে আশা আকাঙ্কা দিয়া সঙ্গীতের সুধা নিশিদিন
কভু হাসি কভু অশ্রুজ্জল।

निখिन অন্তরমাব্রে জাগে সেইই দूর্শার আবেগ গভोর ক্রন্দন,
পর্বত হইতে চাহে বৈশাণ্খর নিক্রুল্দে মেঘ ভেসে যেতে নভস্তলে ছ্ন্ন করি মাটির বন্ধন।
সুদূর গগন-পারে কায়াহীন আকাঙ্মার ভরে অনষ্ত আলোক মাগি তৃথ্তিহারা অন্তর তমরে খুঁজে ফিরে আশার নন্দন।
তোমার জাগ্রত আা্মা ছড়াইল দিগৃ|িিগন্তরে यে অমৃতবাণী,
নিখিল মানবচিত্ট সসস্রম বিশ্ময্যের ভরে বরণ করিল जারে সজ্জীবনन ধ্রেমমন্ত্র শানি। তোমার অন্তর মাবে অসীম খুঁজিয়া ফেরে সীমা, তিমির উজনি তোনে মানবের বিপুল মহিমা তীক্সু দীপ্ু আলোকরশ্সি হানি।
প্রতাত সঙ্গীত গাদ্, আনন্দ্রে উচ্চরোন ডুলি বাহিরিলে পথে,
বৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল রজনী দিনษলি মানগীর লাগি তব সাজাইলে অন্তর আলোতে। फ্ফণিকার পরশনে ভাসিন সোনার তরীখখানি খেয়াঘাটট বসি তব চিত্ত তরি উচ্ছूসিল বাণী সঙ্গীতের স্বপ্ন সুধা-ক্রোত।
পূরবীর ছূ্দে আজি রুবির বিদায়-বীণা বাজ্জ ক্রান্ত সুগষ্টীর,
আসন্ন বিরহ্ব্যথা মেঘমায়া রঢে চিত্ত-মাঝে, নয়নের কোণে অলে মুক্তাবিন্দুসম অক্র্ন্ীীর। সে অশ্রুালিকা কণ্ঠে লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরণীত তোমার অমর আ্পা ব্যেবনের বিজয়-সঙীত

জাগােেে মূর্ছনা মদির।

## আমদের রবীীক্রূশতবর্ষপূর্তি উৎসব

## ।। রবীন্দ্রপর্রিষদের কর্মসূচী।। <br> শচ্তিপ্রসাদ মুชোপাধ্যায্স <br> সम্পাদক, ত্ববীর্রপর্রিষদ ৫ ত্রবীক্রশত্বার্ষিকী সমিতি

প্রেসিডেনি কুেেজের রবীন্দ্রপরিিষদকে আজ চেনেন অনেকেই। আজ থেকে তিন দশক আগে রবীন্দ্রনাথের সপ্তুতিতম জয়জয়ান্তীকে কেন্দ্র করে এর প্তন। সেদিন্নের পর কবির জীবনের অবশিষ্ট দিনতলিতত এই পরিষদ তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ও স্নেহস্পর্শে ধন্য হয়েছিল। এই পরিষদের আলোচনাসভায়, নাট্যানুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তিনি প্রেরণা দিয়েছেন এবং রসস্রহণ করেছেন সেদিন। তই এ বছর রবীক্রপরিয়দকে প্রথানুক্রমিক মনীবী-তর্পণ, সাহিত এ সঙ্ओত-সভা ছাড়াও দুই পর্যায়ে একটি বিশেষ অনুঠ্ঠানসূচী গ্রহণ করতে হর্যেছে। প্রথম পর্বের বে অনুঠ্ঠান গত ২৪ থেকে ২৭-৭ এপ্রিল কনেজের সিজিক্স থিক্যেটারে সম্পন্ন হয়েছে, ঢার বিবরণ দেওয়া গেল। এই প্রসক্সে শ্রদ্ধেয় অধাপক শ্রী তারকনাথ সেনের নাম উল্মেথয়োগ্য। তিনি আমাদের এই কর্তবোর সম্নেহ উপদেশ ও অকুন্ঠे সাহায্য করে আসছেন।
28-৭ অপিল - রবীক্দ্রশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন
 জগদীশচক্দ্র’ বিষয়ে আলোচনা করেন আমাদের প্রাক্তন অধ্যাপক, কবির স্নেহতাজন প্রবীণ সাহিত্ত ও বিজ্ঞানসেবক চার্চচ্দ্র ভট্টচার্য।। পরিষদের সভাপতি ডক্টটর হরপ্রসাদ মিত্র পরিযদের সংক্মিপ্তু ইতিহাস বিবৃত করেন এবং ঐ্রী অপুর্বকুমার চন্দ (আমাদ্দের প্রাক্তন অধ্যক্ষ) ভাষণ দেন।

 প্রয়োগবিধ্ধি বিষয়ে বক্ত্ত করেন যथাক্রম্ম শ্রীত্রিপুরারী চক্রবর্তী ও নটসূর্य অহীন্দ নেেধুরী। ছার্রছার্রীদ্র গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

২৬-এ এপ্রিন - एক্টর সুকুমার গেন (কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের जুলনামূলক ভাষাত্ত্তের প্রধান অধ্যাপক) এবং ডক্টট কালিদাস নাগ যथাক্রম্ম ‘রবীন্দ্রনাথ মানুষটি কেমন ছিলেন’ ও ‘রবীন্দ্রনাথ ও বর্হিবিশ্ব’ বিষয়ে আলোচনা করেন। রবীক্দসংগীত পরিবেশন করেন শ্রীপ্রসাদ সেন, শ্রীমতী সুমিজ্রা সেন ও অन্যান্য শিল্्ীীরা।

२৭-এ এপ্রিन - কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকান্টি অব আর্টসের ডীন, রবীদ্দ্র পুরস্কারজয়ী লেখক ডক্টর নীহাররজ্জন রায় রবী|্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষের ঐতি্য’ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। রবীক্দ্রসংগীত পরিরেশন করেন শ্রীচিন্ময় চট্টাপাধ্যায় ও শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস।
এই সময়ে আর্টস লাইর্রেরিতে কবির পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতিটি পুষ্পসজ্জিত রাथা হয়।
१ই আগষ্ট - সুभ্রসিদ্ধ বক্তু শ্রীসোমেক্র্রনাথ ঠাকুর ‘রবীদ্দ্রনাথ ও আধুনিক কাল’ পর্যায়ে এক মনোষ্ আলোচনা করেন।
আমাদের দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানসূচী সেপ্টেম্বর মাসে উপস্থ্থপিত কর্নবার পরিকল্পনা আছে। ধারাবাহিক আলোচনা, কবি সন্মেলন, ১্পন্যাসিক সম্মেলন, সংগীতানুষ্ঠান, ছাত্র-ছাত্রীफে্র কবিতা ও প্রবন্ধকে অনুপ্রেরণা দান ইত্যাদি নানা ধরণের কাজের মধ্যে আমরা কবিকে অঞ্জলি দেবার ব্যবস্থা করেছি। জানি না আমাদর স্বপ্ন কতদূর সফন্ন रবে। তবে ছাত্র-ছাভ্রীদের বক্ধুদের স্মরণ রাখত্ অনুরোধ করি যে, কেবলমাত্র সংগীতানুষ্ঠান বা নাট্যানুষ্ঠান করেই রবীক্দ্রনাথকে জনা যায় না। কবির জীবনদর্শন, ঢাঁর শিক্কাদর্শ, তঁঁর পরিশীলিত সৌন্দর্যুচি, ঢার মানবপ্রেম, তাঁর নির্ভয় পৌরুষ — बই সব নিয়ে যে বাপ্পি, जারই আকর্ষণে আমরা জেগে উঠতে চাই। আমদের লক্ষ্য হোক তাঁর ধ্যানকে সত্যরূপদান, ঢাঁর গানকে প্রাণ দিত্যে ঊপলद্ধি, তাঁর প্রেরণায় মানবসমাজকে প্রতিষ্ঠিত করা।

## ডাক্কার রবীন্দ্রনাথ

## ড．দিनीপ নাহা

## বিভাগীয় প্রধান，বাংনা বিভাগ

রবী⿻্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্তিভার সোনার কাঠির হে゙iয়া লেথে বাংলার সাহিত্যের ঘুমন্ত রাজকন্যা জেগেছে। একটি চিঠিতত একবার লিশ্ছেন কবি，মদগর্বিতা সুন্দরী यেমন ঁাঁর কোন প্রণয়ীকেই হাতছাড়া করতে চান না তেমনি তিনিও যেন সাহিত্তের কোন ধারাকেই অবহেলা করতে পারছেন না। णঁँর গडীর অনুরাগ ও আসক্তি। তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিতার আলো পড়েনি এমন ক্ষেত্র খুব কম। চিকিৎসাবিদ্যাও তেমনই একটি বিষয়। গভীর নিষ্ঠা ও অনুরাগের বাহ্বন্ধনে এই বিষয়ট্টিকে কবি রবীল্দ্রনাথ আপন করে নিয়েছিলেন। চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধত্রির মধ্যে বহ্প্রচলিত অ্যালোপ্যাথিকে অগ্রাহ্য করেননি তিনি। বিভিন্ন সময়ে ঠাকুর বাড়িতে মেডিক্যাল কলেজের বড় বড় আ্যালোপ্যাথদের ডাক পড়েছে，নিজ্রেও দেশে বা বিলূলে অর্শ ও দাঁতের চিকিৎসা করিয়েছেন। বিদেশে দাঁতের চিকিৎসার অভিজ্ঞো খুব তিক্ত। নিজের চেম্বারে গল্প করতে করতে ডেন্টিস্ট ভদ্রন্রোক（আচরণ यদিও ভদ্রোচিত ছিল না）আচ্মকা রবীদ্দ্রনাথের ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে ঢাঁর একটি দাঁত তুলে নেন। অनুমতি নেওয়া দূরে থাক，আগাম সত্ক করারও প্রয়োজন বোধ করেননি সেই ফরাশি ডাক্তার। রবীল্দ্রনাথ কুক্ধ হুয় বেরিত্যে আসেন চেম্বার থেকে। তাঁর ক্ষোভের অতিরিক্ত কারণও ছিন। যে দাঁত্ সমস্যা ছিল ঢকে না पুলে পাশের একটি ভলো দাঁত তুলে নিয়েছিলেন ডাক্তার। এমন ডাক্গার ও তাঁর চিকিৎসার ধরণকে ক্ষা করা যায়？

প্রথমাবধি রবীক্দ্রনাথের অন্তরের টান হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিকের প্রতি। প্রथাগত় শিক্ষা না নিয়ে खুধু বই পড়़ ® অভিজ্টোর মধ্যে দিয়ে এই বিদ্যাকে যেভাবে তিনি আয়ত্ত করেন তা বিস্ময়কর। নিছক শখ－ শৌখিনত নয়，বিশেষ ঔরুত্ব দিত্যে এই বিষয়ে পড়াওনা করতেন। রানী
 মোটা মোটা বইত্যের মধ্বে ডুবে যেত্নে রবীল্দ্রনাথ। নিজের কোন শারীরিক অস্বাচ্ছ্দ্য বা अসুস্থण দেখা দিলে নিজ্ের চিকিৎসা নিজ্ে করত্তন। নিজ্রের হাত্যশের ఆপর ভালোই ভরুসা ছিল। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সুবিখ্যাত ‘পিত্শ্মৃতি’ গ্রন্থে জনিহ্রেছেন，ঢখনকার বিখাত হেমিওপাথ ডাক্তাররা যেমন ডাঃ প্রতাপ মঘুমদার，ডি．এন．রায় প্রমুখ ＂সকলেইই বাবাকে সমীহ কর্তেন，এমন－কি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁদের সমকক্ষ মরে করত্তন।＂
রানী চন্দের বিবরহে জানা যায়－＂বায্যোকেমিক ওষুধ জরুদেব পছ্ন্দ করততন খুব। এই ఆযুধের প্রতি বিলেয অনুরাগ ছিন তাঁর।＂আবার — ＂जড়ি ওড়ি সাদা সাদা পিল Eরা বায়োকেমিকের একগাদা শিশি থাকত গুরুদ্দেবের সাথে সাথে। যেখানে যখন বসত্তন বা লিখত্ন শিশি সমেত ब্রে－টা পাশে থাকা চাই। আর থাকত চিকিৎসার মোটা বইখানা। যখনই সময় পেরেন মন ঢেলে বইখানি পড়তেন আর তারই যাঁকে এক－একটা শিশি খুলে গাতের তেল্লোয় কতকগুলি পিল ঢেলে মুতে ফেলে দিতেন।＂

কিন্তু শুধু নিজের চিকিৎসা করে কি সুখ আহছ？তই কবির প্রধান আগ্রহ অন্যের চিকিৎসায়，আর প্রবল আনন্দ সেই চিকিৎসার সফল্নতায়। কেউ

यদি কোনো অমুখ বলে ওষুধ চাইতে আসত্ন，जা হলে অরুদূবের আনন্দের সীমা থাকতো না। অতি আগ্রহে ওষুধ দিতেন，আবার বারে বারে ঢাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে খবর নিত্তন রোগী কেমন আছে। প্রয়োজনে ওষুধ বদলে দিত্তন। সবক্ষেত্রে রোগীর চেয়ে ডাক্লারের গরজই বেশি প্রকাশ পেত। রানী চন্দের কথা —＂＇ঔরুchবের গানের বা কবিতার প্রশংসার চেয়ে হাজার গুণ বেশি খুশি হতেন তিনি যদি কেউ এসে বলত যে তুরুদদেরে ওযুব্ধে তার অমুক অসুখটা সেরে গেছে। তুরুদদবের সেই খুশি－ভরা মুথ দেখবার মতো ছিল।＂
রবী㡳নাথ এই হেমিওপ্যাথি－অনুরাগ পেয়েছেন পার্রিবারিক সূত্রে। ছোটবেনা থেকে দেথ্ছেন পরিবারে হোমিভপ্যাথি নির্ভরত। মা সারদা দেবীর আঙুল एেঙে দূরারোগ্য घা দেখা দিলে প্রথমে হেম্মিৎ্যাথি চিকিৎসা চলে জনেক দিন। आর্নিকা প্রয়োগ করে হাতের বেদনা কমানোর চেষ্টা করা হয়। তখনকার সুবিथ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডা．বিशারিলাল ভাদুড়ি ও ডা．সাनজারও সার্া দেবীর চিকিৎসা করেন। পরে অবশ্য রোগের উপশম না ঔఆয়ায় গৃহচিকিৎসক ছাড়াও অन্য ক＜্য়কজন অ্যাল্োপ্যাথিক ডাক্তার ঁাঁর চিকিৎসার ভার নেন। যদিও অল্পদিনেন মধ্েেই সবার সব চিকিৎসার বাইরে চিরতরে চলে যান কবি－জনनी।
রবীী্দ্রনাথকে হোমিওপ্যাথির চচ্চা ও চিকিৎসার আয়োজন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে হয় নিললাইদহে বাস কালে। ঔধু নিজেদের প্রয়োজনে নয়，চারপাশের দরিদ্র প্রজাদের প্রয়াজনেে বটে। প্মার বোটে যখন घুরে বেড়াত্ন তথন লোকালয় থেকে বাইরে অসুথে－বিসুথে ডাক্কের পাওয়া কঠিন। এক বাশ্স হোমিওপ্যাথিক ওমুধ আর একটা বই নিত্যে তুরু করেন চচা। মাবি－মাল্াাদের ওপর দিয়ে পরীশ্ষু ওুরু করেন। ফলও হয় ভালই। মীরাদ্দবী তাঁর স্মৃতিকথায় জানিত্যেছেন－＂বোটে থাক্ত বাবার কাছে অनেক প্রজা হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিতত আসত। হোমিওপ্যাথিতে বাবার বেশ হাত ছিন，যাকে যাকে ওষুধ দিত্তেন বেশ সেরে যেত＂প্রার চরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থ্যাকা মুসলমান প্রজারা বিশেষত মহিলারা — यারা সচরাচর বাইরে বেরোতেন না — তারাও এমন প্রজাদরদী এই জমিদারবাবুর কাছে এষুধ নিতত আসতেন।

ডাক্লার রবীল্দ্রনাথের পরিচয় বিস্তারিত ভাবে পাই সাহিতিকি বনযুলের ＇রবীক্র্রশৃতি’ গ্রন্ছ। শাা্তিনিকেতনে বেড়াত্ত গেছেন বনফুল অর্থাং ডা． বলাইচাদ মুইোপাধ্যায়। निজে তিনি অ্যাनোপ্যাথিক ডাক্তর। শাষ্তিনিকেতনে গিত্যে রবীক্দ্রনাথ্র সন্গে শধ্রু সাহিত্য নিয়ে বিতর্কে মত্ত হন নি，একজন বাধ্য রোগীর মতোই নিজেের শা木ীরিক ব্যাধি－টপসগ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং হোমিওপ্যাথি বিদ্যা বিষয়ে কিঞ্চিৎ खান আহরনও করেছেন। এমন রোগী পেয়ে ডাক্তের রবীক্র্রনাথও কম উৎসাহিত নন। রোগের প্রেসক্রিপশান করেই দায়িত্ন শেষ করেন নি， নির্ধারিত ওষুধ্ধ দিয়েছেন，সহ্গে দিত্যেছেন হোম্জিপ্যাথিকের বইও।

## রবীল্র্রনাথ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন -

"বায়োকেমিকের এষুধ কখনও ব্যবহার করেছ?"
"ना-"
রবীন্দ্রনাথ একাধিক ఆষুধের গুণাণুণ নিয়ে আলোচনা করেন তাঁর সঙ্গে এ রোগের লস্ఘণ বুঝে কিছু কিছু ওষুধ প্রেসক্রাইবও করেন। "কেলি ফ্স'-এর বাদামি রঙের শিশি দেখিয়ে বল্লেন, "এটা থেও। ভাল্নো ব্রেন টनिक-"।

রবীক্দ্রনাথ বনফুলকে এও জানান যে এই ওষুধ নিয়মিত খেয়ে উপকার পাচ্ছছন তিনি। বনফুলের ডায়াবেটিস। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "তোমার ড্রায়াবেটিসেরও একটটা ভালো ওষুধ দিতে পারি — নেট্টম্ সাল্ফ (Natrum Sulph), यাবার সময় निয়ে যেও —"। বनফুল বলেন, ঢ্রায়াবেটিসের থেকে বেশি কষ্ট পাচ্ছেন তিনি অশ্র। ডান্ঞার রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ওর爪 ভালো হোমিఆপ্যাথিক এষুধ আছে। দিয়ে দেব তোমাকে। সালফ্মার थার্টি (Sulphur Thirty) আর নাজ্স টু-হাঙ্ড্রেড (Nux Two Hundred)। সালফার সকালে থেও, দুটোই ‘স’ মনে থাকবে, আর নাক্সস রাখ্রে, নক্তম্। যাঙয়ার সময় তোমাকে দিয়ে দেব সব। একটা হোমিওপ্যাথিক বইইভ দেব।"
সেবার বিদায়কালে রবীন্দ্রনাথ বনফুনকক হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিকের ওষুধগুলো দেন, আর দেন ডা. ঘীরেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্তের जেখা "Characteristic Materia Medica" নামে একটি হোমিধপ্যাথির বই। 心পরে লেখা-
‘কল্যাণীয় বলাই, আরোগ্য দানের নূতন ভান্ডারের একটি চাবি তোমার शতে দিল্লাম। ইতি — রবীन्द্রনাথ"

নিজের স্ত্রী ঞ ছেলেমেয়েদের চিকিৎসার জন্য কবি বরাবর নির্ভর করতেন হোমিজপ্যাথির এপর। স্ত্রী অসুস্থ হ্বার পর ঢাঁকে বোলপুর থেকে কলকাতায় এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কলকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ অ্যালোপ্যাথ ডাক্তাররা৩ অসুখ ধরতে ব্যর্থ। এঁদের চিকিৎসায় কোন ঊপকার না इওয়ায় তখনকার বেশ কয়েক জন বড় হোমিওপাথা ড্রাল্ভার মৃণালিনী দেবীর চিকিৎসার ভার নেন। তাঁরা সকলেই রবীক্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবস্থাপত্র দিতেন। কন্যা বেলা অসুস্থ হবার পর রবীন্দ্রনাথ কন্গকাতায় এসে থাকেন অনেকদিন। প্রত্যহ বেলাকে দেখতত যান, চাঁর সঙ্গে সারা দুপুর গল্প করেন আর সেইই সঙ্গ নস্ষণ মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি বই দেথে ওষুধ দেন। মাঝে মাঝে ওযুধ বদল করেন।

निর্মলকুমারী মহলানবিশের ‘বাইশে শ্রাবণ’ গ্রম্থে ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক তথ্য পাভয়া যায়। নির্মলকুমারী একবার অসুস্থ হলে হোমিৎপ্যাথির বিধান দেন রবীন্দ্রনাথ। লক্ষণ মিলিয়ে 'ক্যালকেরিয়া সালফ’ খেতে বলেন। সেই ত্যুধের কার্यকারিতা নিয়ে রোগী निर्মनকুমারী কিছুটা সन्দिহান। রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখে জানান, "তুমি জানিয়েছ Calc. Sulph. তোমার পক্ষে অকার্যকরী। এটা অশাস্ত্রীয়। Silicia-র সঙ্গে পর্যায়ক্রমে খেয়ে দেখতে পারো P"

अসুস্থ কবির সেবা করতে নির্মলকুমারী কলকাতায় অসেছেন। निর্মলকুমারী নিজ্েে তখন খুব অসুস্থ। একদিন কবির সেবা করছেন।

হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন পায়ে। হ্ঠাৎ কবি চোখ মেলে তাকে বলেন, সামনের আলমারি খুলে Kali Sulph-এর শিশিটা নিয়ে আসতু। निর্মলকুমারী ভাবলেন, কবি নিজের জনা চাইছ্ছে ওযুধ। কবির কথা মতো শিশি থেকে ছয়টা বড়ি বের কর্রে কবিকে খাওয়াতে গেলে কবি বলে ওঠেন, ‘আমি না, নিজে খাও। হাত যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে।’’

নিজের অসুস্থতার মধ্যেঞ নির্মলকুমারীর হাতের স্পর্শে বুরে নিয়েছেন সেবিকা নিজেও জূরে আক্রান্ত।
শিলাইদহহ গরিব রোগীর অভাব ছিল না। শান্তিনিকেতন্তে এমন শ্রেণীর রোগী ছিল না, তবে ‘শশাখীন’ রোগী ছিল অনেক। ডাক্তারির প্রতি গুরুদেবের এই দুর্বলতার খবর জানতে কারো বাকি নেই। শান্তিনিকেতনে মাঝে মাঝে তাই অনেকে হ্ঠাৎ হঠাৎ অসুস্থ হতেন যখন তখন পেটব্যথা মাথাধরা দেখা দিত। কুধু কবিকে খুশি করার জন্য। আর আশ্চর্य, গুরুদেবের ওষুধের সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হতেন তাঁরা। গুরুদেব সবই বুঝতেন। তবে মনে মনে খুশিই হরেেন

রানী চন্দ কোতুক করে জানিয়েছেন, তার স্বামীও বহুবার অসুস্থততার अভিনয় করেছ্নেন ও ওষুধ চেয়ে খেয়েছেন। সেক্রেটারি হিসেবে অনিল চন্দের কাজ্রের চাপ অনেক। কখনো হয়ত কোন কাজে গাফিলতি হয়েছে বা কোন কাজ শেষ করতে পারেন নি, জানেন, কপালে দুর্গতি আছে। রেহাই পাবার একমাত্র ঊপায় অসুস্থ সাক্জা। অবশেযে সর্দি কাশি বা কিছু একটা অজ্ছুহাত নিয়ে কবির কাছে গিয়ে দাঁড়িত়েছেন। গুরুদেব বকবেন কি, উক্টে সব লক্ষণ জেনে নিয়ে শিশি থেকে ঢেলে হোমিওপ্যাথিকের গুলি দিয়েছেন। মুঠোভরা সে ওষুধ মুত্খ ফেলে বেরিয়ে এসেছেন অনিল চন্দ। বলা বাহ্লল, ওযুধ খেয়ে 'সুস্থ' হর্যে গেছেন!

এ তো গেল্গ মিথ্যা অসুস্থতা। কিন্তু সত্যিকার অসুস্থতার চিকিৎসা রবীী্দ্রনাথ কম কর্রেন नि। অনেকের অনেক দূরারোগ্য ব্যাধিও সারিয়েছেন। একজনের 'St. Vitus Dance' নামে এক কঠিন ব্যাধির ওষুধ বই ঘেঁটে বের করেন, আহেরিকা থেকে ওষুধটি আনানোর ব্যবস্থা করেন। ওযুধ থেয়ে সেই কঠিন রোগ সম্পূর্ণ সেরে যায়। বিদেশ থেকে প্রসিদ্ধ কোম্পানির হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক প্রচুর ভমুধ আনাতেন রবীন্দ্রনাথ। ঠিকানায় চাঁর নামের আগে ‘ডাক্তার’ লেখা থাকত। অনেকেই ভাবত রবীন্দ্রনাথ আসলে একজন ডাক্তার।

সবশ্শেে স্মরণ করবো পল্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের কথা। শিলাইদহের জমিদারিতে পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের কাজে অসে পন্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মশায় সেবার ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাঁচার আশা নেই। রবীক্দ্রনাথের আহ্রানেই অসেছ্ন پিনি, তাই রবীী্দ্রনাথ খুব চিন্তিত। ভাল ডাক্তার আনার জন্য কুমারখালিতে লোক পাঠান। আর সারা রাত লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধ প্রয়োগ করতে থাকেন। আশ্চর্য সাড়া পাওয়া গেল হোমিওপ্যাথিতে। পন্ডিতের বিপদ কেটে যায়। রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসাগুণে ক্রমে সম্পূর্ণ সুস্থ रয়ে উঠেন তিনি। বিদ্যারত্ন মশায় বলতেন, "রবিদাদা আমাকে যমের দক্ষিণ দ্বার ইইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন।"

কবি রূপে স্বীকৃতি অনেক পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ডাক্তর হিসেবে এমন স্বীকৃতির মুলাঙ কি কম?

# ‘आমার রবীন্দ্রনাথ＇：কিছু সংলাপ，কিছু প্রলাপ <br> बिलय बাষ্য <br> そংহ্রাबী বিচাগ，ছৃতীয্য বर्ষ 

> " কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে, ভাই বলে ডাকো যদি দেব গলা টিপে। হেনকালে গগনেতু উঠিলেন চাদা, কেরোসিন বলি উঠে, এসো মোর দাদা""

এই ছড়াটা দিয়েই রবি ঠাকুরের সাথে আমার প্রথম পরিচয়। তথন উনি বড়ো ফ্রেমে বাঁধানো ঠাকুর－আর আমি সেই ছবির দিকে চেয়ে থাকা বিস্মিত বালিকা। মনে হতো উনি এক অন্য জগতের প্রাণী ．．．দেবত－ यিনি গভ্টীর মুথ্যে আমাদের জন্য ঝুড়ি ভর্তি ছড়া，গক্রো नিখে গেছেন ．．．‘বীরপুরুষ’，＇লুকোচুরি’，＇আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে’। বাড়ির তাকে তাকে সর্বত্র এই দাড়ি－দদুর আনাগোনা। প্রতি বছর যখন পাড়ায়－পাড়ায় পঁচিশে বৈশাখ পালন করা হতে，অবাক হয়ে ভাবতাম — কি এমন করে গেছেন কবিতুু যে সক্কলে তাঁকে পুজ্জে করে！ বুব্রতে পারতাম না। মনের মধ্যে একটা «াপসা জায়গায় লুকিয়ে থাকরো ওই দাড়ি বুক্ডে।। সেই বাপসা আলো－আাঁধার্রির পথ্থে চলতে থাকলো আমার মেলামমশা। একদু এবদু করে সেই ছোট নদীর অঁকে বাঁকে বয়ে চলা — কখনఆ কাবুলিওয়াनার মিनि হয়ে，কখন® দুষ্ধ্র ফটিক，কখনও অমন আর সুধা－‘থেनা ভোনা’’，পড়াயনোর ফঁঁকে ফাকে মনের মধ্যে বেজে উঠত সেই গান，＂এক বাঁও মেলে না，লো বাঁও মেলে না＂．．．আশ্র্য লাগত ভেবে কেমন করে অই অতো পুরোনো দিনের একজন আমার মনের এত্তে কथা জেনে নিল্লে！পড়ায় মন না বসলে，জোর করে পড়ত্ বসালেই মন খুঁজতো সেই বাউলকে，বলে ঊঠত্তা ‘‘ম বে আমার পালায়，তোমার একতারা পাঠশালায়，আমায় ভুলিয়ে দিতে পার ？নেবে আমায় সাথে এসব পল্ডিতের－ই হাতে আমায় কেন সবাই মারো？＂আবার কোন কোন দিন মন চলে যেতো মধু মাবির সেই নৌকাখানায় নিম্মেষে পৌঁছ যেতাম সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে।

তারপর আল্তে আત্তে বড়ো হতে লাগলাম। পা দিলাম কৈশোরে। হঠাৎ করে রবিঠাকুর আবার সেই ক্রেমে আটকে গেলেন। পড়াঔনো，সিনেমা， টেলিভিশন，হিন্দি－ইংরাজী গানের ভিড়ে রবিঠকুর যেন কোথায় হারিয়ে গেলেন। এত আওয়াজে রবীক্র্রসগগীততর সুর আর কানে বাজলো না－ তার ছিঁড়ে গেল－মনুষটটকে না জেনে，না বুরেে＇প্রাচীন’ ঠাউরে পাঠিয়ে দিলাম মনের অগোচরে। মাঝেে মধ্যে তবু তেসে আসত দু－এক কলি ．．．．．‘भাগলা হাওয়ায়’ ．．．．．‘কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা’ ．．．．．‘আগुনের পরশমনি’ ．．．কিন্তু নব্য আধুনিকতার জেরে তা ঝেড়ে ，ফলনতাম পুরননো ধৃলো মনে করে। দূরে সরিয়ে তালা বন্ধ করে রাখলাম ছোটবেলার সাথীটিকে। রবিঠাকুর হয়ে রইলেন अধ্রু পচিশে বৈশাধ্খে দেবত।
বছর ঘুরতে লাগল। এসে দাঁড়ানাম ভৈৗববনে। এক মন খার্রাপ্পের দিনে হঠাৎ কানে ভেলে এলো সেই ‘্রাটীন’ মানুষটির বলে যাওয়া ：＂মনেরে

আজ কত্তে যে ভালোমন্দ যাহাই আসুক সর্তেরে লও সহর্জে＂．．．ঢানা গেল ভেঙে। মনে জনে থাকা কুয়াশাট আস্তে আস্ঠে কাটতে লাগল－ সেই ছেলেবেলার বিস্ময় আবার উ＂কি দিল ：＂কি করে ？এত বছর পররও ．．．কি করে উনি অরো সহজে আমার মনটা পড়ে নিত্ত পারেন！＂ আর সেই সজ্গে আর একটা প্রশ্গ আমায় ধাক্কা দিল ：＂উনি কি সতিকই ‘প্রাচীন’？নাকি আজকের দিনেন লোক？কবির কি বয়স，যুগ আছে ？＂
 চারুলত，নন্দিনীরা আমার চারপাশে মেলে ধরতে লাগল মনুষটাকে — आবারও যে পথ সকন দেশ পারায়ে উদাস হয়ে যায় হরার্যে ．．．．． সে পথ দিয়ে কাডাল পরাণ যেতে চাইল অচিনপুরে ．．．শ্রাবণের ধারার মতেই ঢ゙ঁর সুর ঝরে পরতে লাগল আমার মুথ্রে পরে，বুকের পরে। এমন সময় হাতত পপলাম আর এক অমূল্যুরতন ‘শেষের কবিত’－ অমিত，লাবণ্ঠকে ঁूँর্যে বুঝতত পারলাম রবীদ্দ্রনাথ কতটা আজকের ．．．．． কতটা আধুনিক। মিত－বন্যার ‘ঋরা বকুলের বেদনায়’ আমার ফ্রেমে বাঁধানো ঠাকুরটা যেন জীবন পেল ．．．．．ख্সেমের বেড়া সরিয়ে আরও কাছের মনে হলো মনুুষটাকে।
‘আমার কজের মাঝ্েে মাবে কান্না হাসির দোলা ঢুমি থাম্ে দিলে না যে ．．．．．বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেত্ দাঁড়িয়ে থাকো，ওগো দুখজাগানিয়া＂．．．．．ভননুদাদার রাণু আর নতুন বৌঠানের চোখ দিয়ে আল্তে আস্তে আাপসা চিত্রটা পরিস্কার হতে নাগন। আমার ছবির দেবতাকে আমারই মতন রতক্ত মাংসের মানুষ বলে মনে হতে লাগল ．．．．． আমার ছেলেবেলার রবিঠাকুর কেমন করে যেন আমার রবীদ্দ্রনাথ হয়ে গেল ．．．．．তাঁর লেখার মধ্ধমে আরও বেশি করে তাঁকে বুঝ্ত শিখছি ．．．．．কিন্তু বিস্ময়ढণ থেকেই যায় ．．．．．মনে মনে জিজ্েে করি ：কিসের জেরে এত দুঃখ，এত কষ্টের পরఆ কেউ জীবনটাকে আচ্চেপৃষ্ঠে ఆরকম করে ভালবাসতত পারে ？কেমন করে বলতত পারে，＂মরণ রে，ঢুঁু মম শ্াাম সমান＂．．．．．ভাবলেই ঢোখের সামনে তেলে ওঠে রবীক্রসসদনের সামরে রাখা তার মূর্তিটার কথা ．．．．．এক পলকে যেন লেখতে পাই জীবনের এক একট্টা আড় মানুষটার ওপর আছড় পরছে অথচ কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে রবীస্দ্রনাথ দাড়़িয়ে আছেন ．．．．．একের পর এক দুঃখ অসে তাঁর পায়ে নত হচ্ছে অথচ তিন্ অবিচলিত চিত্ত আমাদের বলছেন ‘দूঃথের তিমিরে যদি জূলে তব মঙ্গল আলোক ．．．．．তবে তাই হোক＂ $\qquad$
यত বড় इচ্মি তত যেন মনের সেই यাপ্সা জায়গাট আরও স্পষ্ট হচ্ছে। আজ আর সেই ক্রেমে বাধানো ছবিটার তিমন প্রয়েজ্জন পরে না। কবিকে যেন সর্বক্ষ巾 আমার কাছে পাই ．．．．．দুঁথে，সুখে আমার সাথে পাই। আজ যখন ২৫শশ বৈশাখ সাসে，মনের মধ্েে নিজের অজাત্ঠেই এক অদ্ভূত শিহরণ জাগে ．．．．．উৎসবের শিহরণ। ছবিটার দিকে＂তাকালে মন বলে ওা়ে ：＂চুমি মোর আনন্দ হয়ে ছিলে সকল খেলায়，আনc্দে

তাই ডুলে ছিলেম কেটেছে দিন হেনায়" ..... সারা শরীরে এমন এক অজ్క̧ত শিহরণ খেলে ..... Өই রাঙ্ামাটির পথে মনে শান্তি থুঁজে পাই। আশ্রর্যভাবে আজকের দিনে যেন আরও বেশি করে প্রাসপ্গিক লাগে ঢাঁকে। বিশেষ করে আজকে এই অন্ককার সময়ে যেন আরঞ বেশি করে রবীক্দ্রনাথকেই আঁকড়ে ধরতে হচ্ছে আমাদের। বড় হতে হতে যখন জীবনের আদর্শэলো অন্য আকার ধারণ করতে দেখছি .... যখন দেখছি চোখের সামনে নৈতিকতার সংজ্ঞাগুেো কেমন যেন পাত্টে যাচ্ছে তখন যেন এই মনুর্যার কাছেই দ্বারস্থ হচ্ছি। সেই যে কবি বলে গ্রিয্যেছেন - "জীবন गখन ษকায়ে যায় করুণাধারায় অलো সকল মাধুরী লুকায়ে য়য়, গীতসুধারসে অসো ..... বাসনা যथन বিপুল ধৃनায় অन্ধ করিয়া অবোটে ডুলায়, ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এসো ....." আর আমাদের আলো বলঢতও নে সেই

রবীন্দ্রনাথ — কাজেই, অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে সেই দাড়িওয়ালা মানুষটার কাহে গিয়েই বলছি : "এ জীবন পুণ্ঠ করো দহন-দানন।" আর তিনি? হয়ত্তা সেই অবিচলিত চিত্তে মুচকি হেসে আমাদের বলছেন: ‘‘বু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর এখনি অন্ধ, বক্ধ করো না পাখা" ..... আর আমরাও সেই কবির বানী অনুসরণ করেই পথ্থে কাঁটা রক্ত্মাখা চরণতলে একনা দলে এগিয়ে চলেছি..... জীবনের স্রোতে ভেসে চলেছি.....
"..... खुधू यাওয়া আসা
শুধ্রু স্রোতে ভাসা
-धু আলো-অাঁধারে
কাঁদা হাসা ..... "

# বলাকা ও ফাল্গুনী : সমন্বয়ের র্থোঁে <br> সুদেব বোস <br> সাম্মানিক বাংলা বিভাগ, দিতীয্স বর্ষ 

## 11311

রবীল্রজীবনের বিবর্তনের সক্গ ধারাবাহিকলাবে রবীল্ল্ররচনাকে বিচার কবলে কিছু বিশেষ স্তরবিভাজন প্রতাক্ষ হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এর সূচক ধরা হয় বিশেব কোন সৃষ্টিকে। এভাবে বিভাজন হয়ত্তা সর্বা निर्ভूল नয় কারণ রবীন্দ্রজীবনের সামগ্রিকতার মধ্েেই ঐকক্যের মৃল সুরটি বर्তমান তবু® সাহিত্যিক আলোচনার জন্য কখনো কখনো তা করতে হয়। এমনই একটি কালপর্ব্বে সৃচনা আমরা লक্ষ করি ‘বলাকা’ কাব্য প্রকাশের সময় থেকে। এসময় থেকে রবীক্র্রকবের এক নতুন ষরণ নতুন ভাষা ব্যে সৃষ্টি रूল।

আবার কখন্নো কখনো দूটি রচনার ঢুলনামৃলক আলোচনা করনে সাদৃশোর স্থানটি আমাদের চাাখে স্পষ্ট হয়ে ওটে, কখনো অংশত কখনো সम্পূণঢ। বলা বাহল্য এই সাদ্শ্য প্নুরাবৃত্তির প্রমাণ নয়, শি⿵্তীর সাধनার
 নাটকটির মূল মর্মবস্তুর সায়ুষ্য দেখি বা ‘জারততীর্থ' কবিতাটির সক্কে
 बকোের সুরটি ज্থাচার চেষ্টা করী ब্রর खব্যবহিত পরে রচিত নাটক ‘ফল্পুनो’র।

## |1 २ \|

2৯১৬ এর এ্র্রিল প্রকাশিত হয় ‘ফাল্তুনী’, মে মাসে ‘বলাকা’। কিল্ু এর কবিতাজनি ১৯>৪ থেকেই সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়ে আসছিল। ‘ফাল্লুनী’র রচনা তরু তারপরে শাষ্ঠিনিকেতনে অভিনয়য়াগ্ত নাটকসৃষ্টির তগিদে।

যুক্তিনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণে বলাকার ৪৫টি কবিতার মষ্যে আমরা বলাকার চারটি, চারটি আটটি কবিত বেছে নিচ্ছি। এখন চারটি কবিতাত যেন পাওয়া যায় কবির মানসিক উপলক্ধির চিত্রণ। সদাচন্লমান জীবনকক কবিতার ছc্দে ধরেছেন তিনি, কখনো বহমান নদী, কখনো বৌবন, কখন্না বা শাজাহানের ছবিতে। এর মধ্য দিয়েই ধ্বনিত হয় চরৈৈবতির মন্ত্র। প্রসঙত শ্মরণ করতত পারি বলাকা কাব্যের উৎপাত্তির কাহিনীটি "তथन আমার প্রাণের ম<্বে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময়ে পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন চলছিল। এই কবিতাওলি ধারাবাহিকতাবে একটটার পর একটা আসছিল। হয়তো এদের পরস্পরের মধ্যে একটা অপ্রত্ষক্ষ যোগ রয়েছে। এই জনাই একে ‘বলাকা’ বলা ২য়েছে। হৃসশ্রেণীর মতোই তারা মানসল্লোক থেকে যাত্রা করে একটি अनिর্বচনীয় ব্যাকুল্লত নিয়ে কোথায় ঊড়़ যাচ্ছে।"

আলোচনার্থ্থ যে কবিতগুনি আমরা বেছে নিব্যেছি সেগলির মধ্বে প্রথমটি হন বলাকার '২' সংখ্যক কবিতাটি। আমরা চলি সমুখপান। এটিকে বলাকা ও ফাল্লুনীর উভয়তः প্রবেশক বললে ভুল হবে না। ছ্বিরিত্বের প্রমাণমাত্র হয়ে টিকে থাকা নয়, জীবনরস-প্রাুর্যে ভরপুর रলে স্বত:ম্মূর্ত এগিয়ে চলার মন্ত্রই এনে ধ্বনিত, আর এই ধ্বনিরই


```
জন्ম মোদের ত্রহস্পশ্য
সকল অनामৃষ্টি
ছুটি মিলন বৃহ্পপ্পি
রইললো শনির দৃষ্টি
অयাত্রাত নৌকো ভাসা
```

রাথিনে ভাই ফলেরর আশা
আমাদের আর নাই বে গতি ভেসে চলাবৈ।

बই র্রান্তিবিহীন চলার ধ্বনি खুনি আলোচ দ্রিতীয় কবিতা, 88 নং কবিতাট্তিত, যেখানে যোবনের অভিযানের কथা বলেন কবি ও তার শেবে ফন হিসেবে দেখেন ‘জরা’-কে খসিয়ে দিয়ে উজ্জ্রল জীবনের বহিঃঃ্রকাশ -

খড়গসম তোমর দীধ্ৰশিখা
ছিন্ন কর্ক্ জরার কুজ্યuিকা
জীর্ণতারই বক্ষ দুফ্巾াক করে
অমর পুष्প তব
আলোক পানে লোকে লোকান্তরে
युটুক নিত্য নব।
বলা বাহ্ল্য উক্তু বক্তুব্টিই ফল্ষুনী’ নাটকের সামগ্রিক সারমর্ম। আবার বলাকার ১৯ নং কবিতা (আমি বে বেসেছ্ িাল এই জগত্রে) ও১৩ নং কবিতা (পউষের পাত ঝরা তপপাবনে) ঢে 'ফাল্জুনীর’র বক্রব্য নতুন রূণপ খুঁজ্জে পাওয়া গেল। 'আমি বে বেসেছি ভান এই জগতেরে’ কবিতায় কবি প্রতাক্ষ করনেনন জীবন্নর শেষে অবশ্যষ্ভাবী মৃতুকো কিন্তু जার সজ্গে এঞ বললেন -

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেই সেইমত
এ দুয়ের মাঝখানে তবু কোনোখানে আছে কোন্নে মিল नহিলে নিথিল
এত বড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুরু বহিতে পারিত না।
‘পউষ্েের পাতা ঝরা তপোবনে’ কবিতার শেষাাশে কবি পুনরায় বললেন-

ঝরে পড়ে টোটা ফুল, খ'সে পড়ে জীর্ণ পত্রভার স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে লুটে,
ওখু আমি ভৌবন তোমার
চিরদিনকার,
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার জীবনের এপার ওপার।

জীবন ও বেববনের অবিনশ্বতার প্রতি কবির অকৃত্রিম বিশ্বাস এখানে প্রঙ্দুঢত্তি। এই কবিতাদ্বয়ের মূন তথ্য হল জীবনের अসীমত, যা মৃত্যুর সীমার মধ্য দিয়ে বাব্রবার নতুন করে নিতে হয়। ‘রবীদ্দ্রনাথ কর্তৃক বলাকার ব্যাখ্যা ও আলোচনা’ প্রসঙ্গে রবীক্দ্রনাথের বক্তব্যটি অনুধাবন করলে ফান্জুনীর সক্গে এর সায়ুজ্যটি স্পষ্ট হবে - 'মৃত্যুর ভিতর দিয়ে ना গেলে সীমার পুনরুজ্জोবন (renewal) इয় ना। 'ফলল্পুनी'তে আমি এই কথাই বলেছি। 'ফাল্পুনী’ বলাকার সমসাময়িক। সীমাকে পদ্দ পদ্র

মরতে হয়, পুনঃপুনঃ প্রাণসঞ্চার না হলে সে যে জীবনমৃত হয়ে রইল।" আবার ফাল্कুনী অভিনয় সম্পর্কে একটি চিঠিতে মনোরষ্জন ঘোষকে লিশ্ছেন ‘জরা-মৃত্যুর আক্রমণ দিনরাতই চলছছ। তবু বিশ্বের চিরনবীনত শেষ হল না। যা চিরকালই আছ্ তাকে যদি কালে কালে হারিয়ে না পাওয়া যায় তবে তার উপলক্রি থাকে না —

> "তোমায় নতুন করে পাবো বলে
> হারাই ক্ষণে ্ষ্
> ও মোর ভালবাসার ধন"

ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা রবীী্্রনাথের কয়েকটি বক্ব্যকে সংয়াজক হিসেবে ব্যবহার করলে এভাবেই আমরা সমসাময়িক দুটি সাহ্তিকীর্তির মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজজ পাই।

$$
\text { \| } ৩ 11
$$

আলোচনার সুবিষার্থ্ এই কাব্যগ্রন্থের আরো ৪টি কবিতাকে পৃথকভারে আলোচনা করছি। যদিও কাব্যগ্র<্থ এমন কোন স্পষ্ট বিভাজন নেk, বা বিষয়গতভাবে আলাদা নয়। কিষ্তু কবিতার বাণীগ্লি বিচার কর্রে বোঝা যায় এঔলিতে কবি বিশ্পের আর্ঠ্তজাতিক পরিp্থিতি ও ভাঙাগড়া নিয়ে ভাবিত। তবে শেষাহশে প্ৰীছেছেন একই বিশ্ধাসে যা বিধৃত আছছ পূর্বব্তী কবিতাগলিত। যে চরটি কবিতাকে এই সূত্র নির্বাচন করেছি সেগ্গি হল ২ (এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো), 8 (তোমার শ্ট্র ধূनाয় পড়ে), \& (মত্ঠ সাগর দিল পাড়ি) ও ৩৭ (দূর रতে কি अनिস মৃত্যুর গর্গন) কবিতা। প্রথম দूটি ও দ্বিতীয় দুটির পারস্পরিক আলোচনার মাধারে মূলভাবটি স্পষ্ট হতে পারে।
‘এবারে শে ঐ এল সর্বনেশে গো’ ও ‘তোমার শ|্খ ধূলায় পড়ে’ গানদুটির বিষয়বশ্তু সর্বজনবিদিত। এ দুটির বিষ্থ্ত আলোচনায় না গিয়ে এল্ডুুজ্ের বক্তব্য উদ্ধার করে বলত্ পারি ‘ইউরোপের যুদ্ধের বার্তা যেন তারহীন টেলিগ্রাফে তাঁর কাছে অসে পৌছেছিল।" একথা বলার অর্থ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচন্না হয়েছিল এর কিছুদিন পর। কিন্তু এই প্রনয়
 তিনি হদদ্মঙ্গম করেন যে এই প্রলয়ের মধ্যে দিয়েই আঅ্ৰৃ্ধি घটিয়ে বিশ্বের ইতিহাস নবীনত্ব লাভ করবে। তাই ২ নম্বর কবিতার ৪র্থ স্তবকে বলেছেন -

কিলের তরে চিত্ত বিকল, ভাঙ্ডুক না তোর দ্ধারের শিকন, বাহির-পানে ছোট--না সকন দুঃখসুর্খে শেষ গো। এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।

अन্যদিকে 8 নষ্গর কবিতায় বলেন -
বাঘাঢ আসুক নব নব আঘাত খেয়ে অটল রব বক্ষে আমার দুংখ তব বাজবে জয়ডন্ক
দেব সকন শক্তি, লব অভয় তব শফ্র।

आসनনनीলা থেকে পলায়ন ना করে দৃপ্তুগীত जাকে আষ্মস্ করে সমাজের পরিশ্রি - घটানোর যে স্বীকার্य নিয়েছিনেন ঢা যেন বাস্তৃবায়িত হয়েছে অন্য দूট্তে। ‘আজ বে দছনयজ্ঞ খরু হয়েছে তার रুদ্র অালোকে' ঢার প্রার্থনা যেন সতা হয়েছে -

কোন ঘােে যে ঠেকবে রলে কে জানে তার পাতি পথ্ারা কোন পথ দিয়ে সে আসবে রাতারাতি কোন অচেনা আঙিনাতে তারি পূজার বাতি

রয়েছে পथ ঢচয়ে
অগ্গীরববার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথী
বিরহহী মোর নেয়ে।
ইতিহাসের বৃহе প্রলয়ের মধ্য দিয়ে ইতিহাস বিধাণ সাগর পার হয়ে পুরস্কারের বরমাল্য নিয়ে আসছেন। সেই মান্য ইতিহাসের গভীর ß সার্থকडাব iটপলक্কিকারীদের প্রাপ। আবার ৩q নং কবিতাতে বলেড়্ন-

> '"ষু এক মরন হ্র পার
> এ প্রল্. পারাবার
> নতুন সৃষ্টির উপকূলে
> নৃতন বিজয় - ধ্বজা তুনে।

কবিতার শেষে কবি এই বিশ্জসে স্থিত, যে প্রলয় বা পরিবর্তনের আগমনী অবশাজ্যাবী। প্রदन ‘ত্যাগ, দूংখ নিয়ে खগৎব্যাপী মানুষের যে আকাফ্ষা তা সার্থক হবে 'মৃত্যু অন্তরে পশি’ অমৃত্তর সন্ধান লাভ করে।
 आপাত সাছৃশ্য নেই। কিষ্টু মূল মর্মবাণীটি অনুধাবন করললে ঈকেের মূল সুরটি নহুনভবে উজ্জাসিত হয়। ফাল্ছুনীতত যে বসজ্তের আহ্রান কবি করেছেন ঋতুনাট্যের মাধ্রে তা যেমন মানবজীবনকে প্রতিকায়িত করেছে তেমনই कি মানবসভ্যতকে করেনি? বার্ধকে উপনীত হবার পরও যৈৗবन নবতর উপলক্ধি নিয়ে প্রকাশিত হয়। আবার মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে৩ বলা যায় — প্রবল প্রলয় সংঘাতের মধ্য দিত্যে পুরন্না সমাজ বা कয়িষ্ণু মূন্যবোধকে ভেঙে মানব সভাতার জয়যাত্রা ঘটে নতুনের পথে। দুই বাট্টির বক্ট্যানুসারে আমরা আটিকে যাচাই করতে পারি। প্রথমতঃ রবীస্দ্রনাথ -
 বেরিয়েছে। কিস্টু এ উৎসব তো আলোদ করা নয়, এ তো অনায়াসে হ্যা জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যু जয় লঙ্ঘন করে তবে সেই

নবজীবনের আনল্দ প্পীঁহনো যায়। তাই যুবকেরা বললে আনব সেই জরা বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে। মানুভের ইতিহসে তো এই লীলা এই বসন্তোৎসব বারে বারে দেখতে পাই। তারা সমাজকে घনিয়ে ধরে, প্রथা অচল হয়ে বসে, পুরাতনেের অত্যাচার নৃতন প্রাণকে দলন করে নির্টীব করতে চায় - তখন মানুয মৃত্যুর মধ্যে বাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্ধবের তিতর দিয়ে নববসন্তের উৎসবের আয়োজন করে, সেই আয়োজনই তো যুরোপে চলছে। সেখানে নতুন যুগে বসন্ত্রে হোলিযেলা আরম্ত হয়েছে। মানুষের ইতিহাস আপন চিরননবীন অমর মূর্ত্তি প্রকাশ করবে বলে মৃহ্যুকে তলব করেছে। মৃতুই তার প্রাধ্ধনে নিযুক্ট হয়েছে।" (আঘ্মপরিচয়)
এই বক্ত্যকেকই রবীন্দ্রনাথ বলিয়েছেন ‘বাউ়ল’ এর মুখ দিয়ে ফফল্লুনী’তে সে বলছছ -
‘धুগে যুুগ মানুষ লफ़াই করেছে। আাজ বসন্তের হাওয়ার তারই তেউ।
— তারই ঢেট?
— s্যা। যারা ঝরে অমর বসন্তুর কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে দ্গিগ্দিগন্তে তারা রটাচ্ছে আমরা পহের বিচার করিনি। আমর্যা পাথ্য়ার হিসাব রাখিনি। আমরা ছুটে এসেছি — আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা यদি ভাবতে বসতুম তবে বসন্তের দশা কি হতো!"
এই ‘লড়াই’ শুধুমাত্র একক ব্যক্তির যোবনলাভের নয়, সমগ্র জাতির পুनরুজ্জীবन লাভের বলেও ভাবা যেতে পারে, রবীল্দ্রনাथ্র বক্তব্যানুসারে এভাবেই আমরা ‘ফাল্ఞুনী’ ও বনাকা’র সমন্থয়ী তাৎপর্य थুঁজে পাই। বলাকায় যে নবীনত্বের কथা তিনি লিখেছিলেন जারই নাট্যে্রেক্ষিতে যেন হয়ে উঠন ‘ফাল্পুনী'। তিনি মূল নাটকের পূর্বে ‘বৈরাগ্যসাধन’ অश্শটিকে জুড়ে দিয়ে মানবজীবনে যৌবনের পুনরাবির্ভাবকে সূচিত করন্েন আর সমগ্র নাটকের ফাঁকে ফাঁকে বৃহ্তর বিশ্শ্ননীনতার সংকেত রাখলেন। রতাবেই বিরহী মোর নেয়ে’ কে যেন
 কাল - 'বলাকা’ এ ‘ফল্লুনী’।

গ্रश्रच্ৰ :
>1 বनাকা — বিষ্ধভারতী
२। ফাबूनी — র. রচনাবनी, সুলভ ৬চ्ঠ খल
৩। আা্ঘপরিচয় — র. রচচাবनी, সুলভ, 38 শ খc
8। রবী⿻্র্রনাট্যथাা - প্রমথनাথ বিশী।
व। রবिजीयनी-१ - প্রশান্ভকুমার পাল

Tryst With Tagore<br>Shritama Bose<br>English Department, 1st Year

I have not had the opportunity of making a thorough study of Tagore. Neither do I consider myself equipped enough to explore the vicissitudes of his life and/or works in an article such as this. I shall still put down my thoughts as an initiate who studied him in translation for her Plus Two board exam.

We had studied his poem 'Flute Music' (Banshi) and his short story 'Punishment' (Shaast). To me, they represented two different movements of the eternal cycle of life. Yet both dealt with the eternal human desire of transcendence and subsequent release. While the former was about the ethereal and elevating quality of music, the latter dealt with the less subtle device of death. Haripada and Chandara are both yearning for release- one momentary, and the other permanent. They are both victims of much torment. In consequence, their yearning does not stem from a sense of satisfaction with their lot; rather it is the aftermath of utter dissatisfaction and dejection. One finds that element of escapism which Keats has often been accused of resorting to.

I have personally been more deeply affected by the short story than by the poem. Amidst the hue and cry that women's emancipation has raised in the postmodern world, a reading of the story gives us an idea of a different grade of women's emancipation. Here Chandara emerges as a woman who is emotionally complex, her being further complicated by her stormy conjugal situation. Her love for her husband is too intense for her to bear the minutest act of betrayal on his part. Expectedly, she is shocked to the core when her husband Chidam asks her to shoulder the blame of her sister-in-law's murder. Though he assures and
reassures her that she would be saved, the fuse has already been sparked off. She becomes hell-bent on dying and gaining release from the pangs of such devastating love. Her level of intellect does not allow her to comprehend the intricacies of her position. She simply feels tortured. To escape her inner angst, she is seen to be 'bending for the noose'. It is this desire for release, this hope of emancipation which endears death to her.

And herein comes in Tagore's vision. The story can now be read as a commentary on the woman's stateboth in absolute terms, and with respect to society. in absolute terms, a woman in her natural state of being- will succumb readily to the sway of her emotions. She will not make a forceful effort to suppress them. Since Chandara is a playful, flirtatious girl of nineteen, she is still close to her natural state of being. She unflinchingly follows her heart to the noose. When analysed vis-a-vis society, another dimension is added to Chandara's behaviour. It could be her kuri-caste background which spells doom for her. Her social status makes her suffer from a sense of insecurity, which gets extended to shroud her entire existence. Her estimation of herself is low, and Chidam's request only helps to worsen matters. Added to that is an unpolished mind which has not known genuine education. She is no position to think over her situation; she can only feel the pain. Most importantly, a reading of these two texts leaves us with a question. Is this world so full of despair that only a transcendental flight to another world could have some inkling of hope? And we have the entire corpus of Tagore's works and our own insides to search for the answer...

# রবীক্দনাথের শিক্মা ভাবনা র্রুবজ্যোতি চক্রববর্তী (সহ উপাচার্य, কলিকাতা বিশ্শবিদ্যালয্স) <br> প্রাক্তনী, র্রসায়ন বিভাগ (১১৭০-৭৩) 

আজ একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাঙ্গনের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আমরা এবট্টা শিক্কা সমীক্ক করতে আগ্রটী। দেশে শিক্কার মান, শিক্ষন নীতি ও শিক্ষন পদ্ধতি নিয়ে প্রুর আলোচনা, গবেষণা, উচ্চস্তরে চিষ্তা ভাবনা হচ্চে
 বিজ্ঞানে, সমাষ্জবিষ্ঞানে, শিল্পে চরু ও কারুকলায় প্রুরু উন্নতি করেছে। কারিগরী বিদ্যায়, চিকিৎসা বিদ্যায়, মহাকাশ বিষ্ঞান্ন দেশ পিছিত্রে নেই। দ্রেশে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও কম নয়। খুব সাধারণ পরিবারের, কৃষক; ঋমিক পরিবারের ছেনে মেয়েরাঙ বাধা বিপত্তি তুচ্ম করে উচ্চশিক্মায় এগি্রে আসছে। তবু এঞ আমাদের স্বীকার করত্ত হবে যে সাক্ররতার সংখ্যা আমাদের দেশে গর্ব করার মত নয়। এখনও অশিক্ষার অন্ধকারে বিশাল জনগোঠী দেশে চিন্তার কারণ। অশিক্ষ এক মারাঅ্ঘক ব্যাধি। এই ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সরকারী বেসরকারী সমস্ত উদ্দ্যোগই অত্যাবশ্যক। সর্বজনীন শিক্ষা দেশের উন্নয়নের লক্ষ্য হৃওয়া দরকার।

শিক্ষা সম্বন্ধে রবীী্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনা এই প্রসন্গে আমরা স্মরণ করি। কত্যেক দশক আগে রবীন্দ্রনাথ ঢাঁর শিক্ষা সন্বক্ধীয় প্রবস্ধে বলেছেন দেশের উচ্চবিল্লের মানুষ সর্বজনীন শিক্ষার বিরোধিত করেছিলেন চাঁদরর বক্তব্য নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা লেখাপড়া শিখনে আর দাস দাসী
 বলেছিলেন মাতৃভাষাই শিক্ষর বাহন হুওয়া উচিত। কারণ বিদ্দেশী ভাষা সর্বসাধারণের বিদ্যাচ্চার পক্ষে সহজসাধ্য নয়।
দেশে শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ অনেক মৃল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছ্ছিলেন। এর মধ্যে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি यে প্রবন্ধ রচ্না করেছিলেন সেণলির দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করত্ত চেষ্টা করবো।
দেশের তরুণ সমাজ, ছাত্ররা কীভাবে পৃর্ণতা লাভ করবে এ্র হিল তাঁর চিত্তা। তিনি বলেছিলেন - "ছাब্ররা গড়িয়া উঠিত্তছছ ভাবের আল্লোকে, রলের বর্ষন্রে তাদ্দর প্রাণ কোরকের গোপন মর্মহ্লে বিকাশ বেদনা কাজ করিত্তে। প্রকাশ তাদর মধ্যে থামিয়া যায় নাই। তাদের মধ্যে পরিপূণর্ণতর বজ্জনা। সদ্গুরু ইহাদের শ্রদ্ধা করেন। ক্ষমার সহিত ইহাদ্রর অপরাধ মার্জনা করেন।" ইशদের মধ্যে তিনি পূর্ণ মনুষ্যত্পের সষ্তাবনা দেত্খেছিলেন। তিনি এও বলেছিলেন, যে ওরু নিজের বিদ্যাপদ বা জাত্যাভ্টিমনের জনা অদদর অবঙ্ঞা করেন তিনি তুু পদের অযোগ্য অদের শ্রদ্ধা তিনি আশা করতত পার্রেন না। эরুদ্রর শাসনতণ্ত্র তিনি একেবারেই মেনে নিতে পারত্তন না। ঢাঁর বিচারে যারা বয়লে কাঁচা, জ্ঞান অর্বাটীন, কমতায় দুর্বলকেও সহজেই শ্রাদ্ধা করতে পারেন, যাঁরা জানেন "শক্তস্য ভূযণং ক্মম", याँরা ছাত্রকে মিত্রবe মনে করেন তারাই ছার্রদের ভার নেবার অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করত্তন ছাত্ররা যদি গুরুর কাছ থেকে এবটু স্নেহ পায় তাহলে তারা তার কাছে হৃদয় টৎসপ্গ করে দিয়ে বাঁচে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রবীী্দ্রনাথ প্ৗীরহিত করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, সেখানে তদানীত্তন ভইইস চামেন্র শামাপ্রসাদ মুযোপাধ্যায়-এর অনুর্রেধে তিনি ছত্ররের উল্দেশ্যে বাল্লায় ভাষণ দেন। ব্রিটিশ আমলে এদূশে এ ছিল বিরল ঘটনা। রবীূ্ূনাথ বাংলায় ভাষণ দিতে পেরে গর্ব অনুভব করেছিলেন। রবীদ্র্রনাথ রিশীস করত্ন মাহৃভাষায় আছ্মপ্রকাশ করাই ঝ্রে। তবে তিনি বিশ্বাস করত্ন উচ্চমানের বিজ্ঞননচচ্চার জন্য, এবং ব্যবহারিক জীবনে কজের চনা ইংরাজী ভাষা অপরিহার্य।
ছা্রদ্রে উদ্দেশ্যে তিনি বলেন আনন্দ ও গর্ব বহ্ন করে তিনি এই সভায় ঊপস্থিত হয়েছেন। কিশোর বয়সে অভিভাবকদের নির্দেশে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীত ভর্তি হয়েছিলেন। প্রথম দিন্নই কলেজের ছাত্ররা তাঁকে দেণ্থে উচ্ছুসিত হয়ে পরিহাস করে উঠন। তিনি বুঝ্তে পারলেন তাঁর বাঙলীী বেশভূষা দেখ্খ बইসব সাছ্েি পোষাক পরা ছেলেরা উপহাস করেছিল। তিনি দ্বিতীয় দিন আর প্রেসিডেন্সি কনেজে যাননি।
মাত্ভাষায় কাব্য সাধনা করে তিনি বিশ্বের দরবারে সর্ব্বোচ সম্মান পেয়েছিনেন। এ তাঁর দেশের গর্ব। তাঁরও গ্ব। কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয় বাং্লা ভাষাকে বে মর্যাদা দিত্যেছে তার জন্য তিনি সম্মানিত বোধ করছেন। আর যে শৌর্যবান পুরুষ দেশের এই সৌভাগ্যের সৃচনা করে গেছেন সেই আততোব মুখোপাধ্যায়কে তিনি সম্মান জানান। য়ুরোপীয় সভাতা ধন সঞ্কয় ও শক্তি আবিস্কারের বাপারে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। সমস্ত বিশ্বকে সে দেখাচ্ছে নতুন যুপের বিচিত্র রূপ। আমাদের দেশের ঢর্রণ সমাজকে সেই প্রগতির সঙ্গে গতি মেলাতত হবে।
সেই সময় ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় দেশের সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা বাবস্থা বিদেশী শাসনের অইনে স্বাধীন চিত্তা বা কর্ন্র সুল্যেগ পেত না। রবীল্দ্রনাथ বিশ্বাস করততন শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাধীনত না পোলে সম্পূর্ণত পাওয়া সচ্ভব নয়। বিদেশী চালচলন রীতিনীতি আমাদদর জাতীয় জীবনের প্রতিকৃন। স্বদেশী পরিকঠামমা ও স্বদেশী ভাবধারা আমাদের শিক্কা ব্যবস্থকে পরিশ্যুট করবেে এবং ছাক্রসমাজ যथা সষ্টব নিজের শক্তি প্রয়োগ ও বুদ্ধির কহৃত্ব অনুভব করে সার্থকত লাভ করবে। স্বাধীনতা না পেলে তাদের ধ্যান ধারণা দুর্বল হয়ে যাবে এবং উর্জাবন শক্তির বিকাশ ঘौটে না। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্তু প্রখৃতি বিষ<়্ে ছ্রাত্ররা তাদের বীক্ষণ শক্তি ও মনন শক্তির ব্যবহারে স্বধীনতা পেলে जারা নিজের দেশকে, সমাজকে যথার্থভাবে চিনতে পারবে। আমাদের দেশের নিম্ন্রেণীার প্রতিবেশীদের জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া ছাब্রদের ঔৎসুক্য বাড়িয়ে দিত্যে শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে সাহাया করবে। রবীন্দ্রনাথের চিষ্তার বৈশিষ্ট্য ছিল উচ্চ শ্রেণীকে আরও উচ্চে তোলা নয়, যারা নীচে আছে তাদের ওপরে তুলতে সাহায্য করা।

রবীদ্দ্রনাথ ছাত্রদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন দেশ মাত্কার জন্য অনেক সभীত রচনা হয়েছে। অনেক কবিতা লেখা হয়েহে, কিক্তু আমাদর ঘরের পাশেই, "ভে ভারতমাত মালেরিয়া জীণ্ণ, প্ষীशরোগীকে কোলে লইয়া হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন ইহা দেখাই যথার্থ দেখা" কবি निজজর जারুণ্ের অনুভূতির কথা স্মরণ করে বলেন এই সব ছা্রদের অন্তরের সূক্ম তন্ত্রীত উদার ছন্দে আশ্ম নিবেদনের প্রেরণা অনুরণিত एয়। স্বদেশের হীনতায় তাদের হাদয় সংকুচিত হয়, স্বদদশের অভাব অগ্গেররব দুরীভূত করার জন্য তারা সমস্তু বাধা বিঘ্ম ডুচ্ছ করে ঝাঁপিত়় পড়তত প্রস্তুত। এলের টস্দেশ্যে তিনি লিত্ছেন্ন -
"‘েখানে ডাক পড়़, জীবন মরণ ঋড়ে / আমরা প্রস্তুত / আমরা চঞ্ধল আমরা অড্ুু / আমরা নডুন यৌবন্নর দূত।"

রবীন্দ্রনাথ সারম্বত বর্গ্গর নামে এই তরুণ সমাজকে আহুান করে বলেছেন নিজের শক্তি সম্বল করে, তাগের পথে, ডোগের পথে নয়, কর্দ্রে পথথ, দেশ মাতৃকায় সেবায় আা়নিবেদন প্রর্যোজন। এখানে দিন্নের পর দিন বিনা পুরক্কারে খ্যাতি বিইীন কর্মে ম্ব<েশ প্রেমকে সার্থক করাই লক্ষ হউক। তিনি আবার বলেছেন ঢাঁর এই আহ্রান যদি ছাত্র সমাজের মনে স্থান না পায় তিনি ক্কুক্ধ হবেন না। তিনি বিশ্পাস রাখ্খে একদ্দিন নবজাগরণ হবে। দেশ মাতৃকার তরুণ সমাজ এগিত্যে আসবে।
আজ আমাদের শিক্ষাঙ্ধনে এক অস্থিরতার ছবি আমাদের হতাশ করে।
 সৃষ্টি, উচ্ছ্ছল্তা আমাদর ভাবিয়ে তেলে। আমরা বিশ্বাস করি এই বিষ্রান্তি স্থায়ী হবে না। রবীক্দ্রনাথ বনেছিলেন, মানুশের প্রতি বিশ্ষস शারানো পাপ। আমরা অবশাই এই কথা মনে রাখবে।।

## রবী育নাথ : দুই প্রজন্মের যোগসূত্র

ড. মৈভ্রী ঢট্টাচার্য্য
অধ্যাপক, প্রাজ্তনী, পদার্থবিদ্যা, (১১৭৮-৮১) बৈব র্রসায়ন বিজাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
'नব আনন্দে জাগো' — নতুন স্বতঃই বরণীয়, শxশবে নতুন বইয়ের আঘ্রান্টু বুক ভরে নিয়েই তো জীবন-৬পলক্ধির আস্বাদন — নতুন প্রজন্মকে তাই যত দেথি, ততই বাঁচার আকুতি बেড়ে যায়। আমরা একদিন বে ঐতিঘময় কলেজের প্রাঙ্পনে হেঁটেছি, চনেছি - আর, যারা সেই শিক্ষাঙ্দনে ফুল ফোটায়, অথবা, যারা প্রথাগত শিক্ষার আঙিনায় প্রবেশ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের সৃজনী মন্নে স্বপ্ন অজানা দেওয়ালে ছবি অঁকে - অদের সবার মাঝে প্রতিদিন নতুন করে জীবনকে আবিষ্কার করি। আমার অনুভূতি আমাকে জনিয়ে দেয়, নতুন প্রজন্ম পরিবেশের জন্য আরও বেশী উপযোগী, ওদের প্রতিভা, ওদের যোগ্যতা, ওদদর হুদয়বৃত্তি আমাকে রোমাঞ্চিত করে। দুই হাজার দশ সান্ 'মিলাই’ এর সন্ধায় যখন সদ্য কৈশোর উత্তীর্ণ হাজার দেড়ের তরুণ প্রাণ ব্যান্ডের গানে উদ্বেল, ওদের শরীীী ভাষায় তখন প্রাণের মূর্চ্হনা, ওদের প্রাণের জ্েোযার আমায় আপ্লুত করে — হারিয়ে যাই সেই সন্তর-আশির দশকে। সেইসব নানা রন্ডের দিনতলি ছিল সংস্কৃতিঅপসং্কৃতির বির্তকে সমাকীর্গ - সেদিন ব্যেবনের আবেগ ধ্মনিত হত অচিন্ত্যকুমার সেনজুপ্তের হাত ধরে - জীবন সেদিন ছিল 'নেইরাজ্যের আার নৈনরাজ্যের বাসিন্দা’ - সেদিন ছিল টানাটানি করে ‘The Conquest of Happiness' পড়ার দিন।

তারপর জল অনেক গড়़িয়েছে, সেই অস্থিরতার বেড়াজাল ঘেরা বাংলার
 ছোয়াচ লেরগজে, পাড়ার ছোট মুদির দোকান সরে গিয়ে ৰাঁ চক্চকে xপিং মল অসেছ্, মহীনের ঘোড়াগুনির ছটফট্টানি পরিপূর্ণতার জন্য

পথ খুঁজছে Indian Ocean এর ব্যপ্তিতে, বাংলারই ঢছলের মগজের
 ঘরের টেবিলে। ১৯৮০ সালের শুরু থেকে ২০>০ সালের লেষ পর্যাষ্ত তিরিশ বছর সময়ের নিরবিচ্ছিন্ন ৫ই বর্ণলীটাকে বিল্লেষণ করতে গিত্রে বারেবারে হোচটট খই — s৯৫০ থেকে ১৯৮০ এই তিরিশ বছর কিক্তু জীবনচর্גাকে এমনভবে भুভ্যেমু巨ে বদনে দেয়নি — এখনও জনিনা,
 সামাজ্িিক অর্থন্তিতি পরিবর্তন্নর সত্গে সজ্গে আবহাওয়া পরিবর্তন্নর নতুন সংকেত কিজাবে জীবনকে প্রভাবিত কররে!
সম<্য়র সঙ্গে সল্সে মনন বদলায়, পরিবর্তিত হয় কৃা্টি-সসস্কৃতি, তবু কোথায় যেন কিছু অবিচ্ছিন্ন অনুভূতির শ্রোত নানা প্রজ্মা্রে বিनि সুত্তার মালায় গেঁথে রাথ্ে -- তাইতে জীবন প্রবাহহের ধারাবাহিকতা রকক্ষিত হয়। মানবতাবাদর অবিচ্ছিন্ন অন্বেষণ নিঃসন্দেহ প্রজন্মাত্তরের ব্যবধান క্রাস করে, আর বিশ্বমানবতাবাদের যিনি পৃজারী সেই রবীন্র্রনাথ ঠাকুর आমাদের ভিন্ন প্রজন্মের মাবে হয়ে ওঠেন সংয়াজনীী সূত। সার্ধশতবর্ষ্বে তাঁকে হৃদয়ের প্রুতি জনাढে গিয়ে নবপ্রজন্মের কণ্থে শুি
 মতই जর্ণণের উচ্ঘাস আর প্রাণের কলততনে আমায় জাবিষ্ট করে আবার অনুভব করি, রবীল্দ্রনাথ ছিলেন, আছেন, থাকবেন। বাহলাদেশ্ল
 — বিভিন্ন প্রজন্মের সময় সারণী বেয়ে তাদের আসা যাওয়ার পথ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত করে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত্র বক্ধন রচনা করতে

আর কেউই সার্থক হননি। আমি রূপপ তোমায় ভোলাবো না’ অথবা ‘ভেঙে মোর घরের চাবি’-র মত গান আজও ঠাক্কুদা-মা আর নাতনীতে একই সজ্গে বিহবল করে রাথ্।। রবীী্র্রনাथ এই সার্থকতায় উত্فীণ इয়েছেন, जার কারণ - निজের সময় থেকে একশ বছর এগিয়ে ছিল তার পথচনা - তাই আজও তিনি বড় বেশী করেই প্রাসঙ্গিক। আজఆ আমাদের সুদ্ে-দুঃথে-প্রেমে-বিরহ্রে-জয়ে-পরাজয়ে বারেবারে ফিরে যাই তাঁর কাছ্, সেই মননুষটির কাছে আমাchর প্রাপ্তি সীমাহীন।
আমাদের আধুনিক জীবনকে ঘিরে রেখেছে বিষ্ঞনের বৃচ্ত, কিত্তু ভাবতেఆ বিস্ময় লাগে, সময়কে অতিক্রিম করার সাধনায় ‘বিশ্পপরিচয়’ এ পরিবেশিত বিঙ্ঞনের তত্তু কবিমানলে আলোড়ন তুলেছিল। কবির সাতাত্র বছর বয়সে প্রথম প্রকাশিত অই বইটি তিনি বিজ্ঞনী সর্তেল্দ্রনাথ বসুকে সমর্পণ করেছিলেন। বইটির প্রারষ্েে কবি নিত্যেছেন, জ্যোর্তিবিজ্ঞান * প্রাণবিষ্ঞান তাকে চিরদিন আকৃষ্ট করেছ্লি। স্যার রবার্ট বল এর জ্যোর্তিবিষ্ঞান এবং অ্যালডাস্ হাঙ্সনি’র প্রাণবিষ্ঞানের প্রবন্ধ তাকে আনন্দ দিয়েৈিল। সারাজীবন ধরে Шাঁর এই আগ্রহ আর কৌঢূহলকে লালन করে নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত প্রম্ত্木া তিনি ঊজাড় করে দিয়েছেন্ন ‘বিশ্বপরিচয়ে’ - লক্ষ্য ছিল্ন ছাত্র $ও$ জনসাধারণের বিষ্ঞানশিক্ষা। সুদূর ১৯৩৮ श্রীষ্টাব্দে লেখা এই বইটিতে শিক্কক রবীক্দ্রনাথের যে চিত্র আমরা পাই, ঢা নিঃসন্দ্রেহ কবির জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করে। আমি এই প্রবক্ধে আধুনিক বিষ্ঞানের নিরিত্থে বিশ্বকবির দু-একটট উদ্ধৃতি খু উল্লেv করবো। রাদারযোর্ড এর পরমাণ
 একটানা পথে চলত তাহলে ক্রর্মে তার শক্তি ক্ষয় হয়ে ক্রনে পথ খটো করে সে গিয়ে পড়ত কেন্দ্রবস্তুর টপরে। পরমাণুর সর্বনাশ ঘটতত।..... ইলেকট্র্র তেজ বিকীর্ণ করে কেবল যখন সে বাইরের পথ থেকে ভিতরের পথ্েে আর্বিভূত হয়। যতক্ষণ একই কক্ষে চনতত থাকে ততদ্ষণ जার শক্তি বিকিরণ বন্ধ" - নীলস্ বোহ্র এর কোয়ান্টাম তत্ত্রের এমন মুখব্ধ আর কোথায় পাওয়া যাবে?
ভাবন্তে অবাক লাগে, কবিগুকু সাহিত্য আর দর্শনের পাশাপাশি বিষ্ঞেনকে তার সহজাত প্রতিভায় আघমস্থ করেছিলেন। 'শেষের কবিতা’য় অমিত রায়ের বাক্চাতুর্য্যে পদার্থবিষ্ঞান বারেবারে দুতিময় হয়েছে। মনে পढ়़ যোগমায়ার উদ্দেশ্যে অমিতের উক্তি - 'মাসীমা, আমার মনের স্বকীয় একটা স্পেসিফিক গ্যাতিটি আছ্, তারই ঔণে আমার হূদয়ের ভারী কথাঞ্ডোও মুৰ্খ খুব হালকা হয়ে ভেসে ওঠে, ঢই বলে जার ওজন কমে না"" - আর্কিমিডিসের তন্ব̧কে এমন প্রাষ্জেল ভাষায় লেখা যেতে পারে, তা রো জানই ছিল না! অথবা, যেখানে অতি সহজ্ে তিনি Relativitic Mechanics উদ্ঘাট্তিত করেন - ‘नামের দৃরত্দ ঠিক করতে গেলে মেপে দেখতে হয়, শব্দটা কানের সদর থেকে মনের অন্দরে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগে। বেগ দ্রত করতে গেলে বশ্মু কমাতে হবে, অমিতবাবুর বাবুটা বাদ দিন।" আবার আইনস্টাইনের স্থান-কালের সহশ্লেষকে উল্দেশ্য করেই তিনি ‘‘ককতান’ এ লিখেছেন, -
‘সবচেয়ে দুর্গ্ বে মানুষ আপন অন্তরালে जার কোনো পরিমাপ নেই বাহিরের দেশে কালে।"
— এইজনাই রবীক্র্রনাথ আজও বড় বেশী আমাদের প্রণের কাছ్, একশত বছর ধরে তাঁ লেখা আজও আমাদরর নতুন করে ভাবায়!

আর এক রবীক্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যায়, তাঁর মহামানবতজ্দে। তাঁর আ আ মানবদদবजার পৃজায় কোथাও মন্দির নেইই, মসজিদ নেই গীর্জা নেই, আহছ কেবল হিউম্যানিটির পূজা। সম্প্রতি প্রথিতयশা এক ব্যক্টি 'มনের মানুষ" চলচ্চিত্র তৈরী করে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন নতুন করে বৃহত্তর মানবধর্ম নিয়ে আলোচনা তুরু হয়েছে। এই পসল্ে স্মরণীয়, ১৯৩৩ সালে বিশ্বকবি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আাঁতো মুখোপাধায়ের পরলোকগতা কন্যার স্মৃতিত আয়োজিত কমলা শ্মৃতি বক্তৃতা দেন, তার বক্তব্যের শির্রোনাম ছিন 'মানুষের ধর্ম" - পেই বক্থৃতয় তিনি বল্লেিলেন, ঊপনিষদের ঋষি কবিদের চিষ্তার সল্রে লালদের মত বাউলদের চিষ্তার সমতার কथা। ঢাঁর জীবনদ্রবত ও বাটলদদর ‘মনের মানুষ’ তাঁর মনে গভীর স্থান পেয়েছিল। বাউনদের দর্শন, তাদর মনের মানুষের সাধনা তাঁর নানা বক্ত্তায় স্থান পের্যেছিন। এমনকি ১৯৩০ সালে অক্সযোর্ড শহরে Hibbert স্মৃতি বক্থিত "Religion of Man"-এ তিনি গগন इরকরার "আমি কোথায় গাবে| जারে / আমার মনের মানুষ বে রে-"’ গানটির উজ্মেখ করেছেন। বাউলরা যেমন আপন অন্তরে গোপন-বাসী মনের মানুষকে খুঁচে বেড়াচ্ছেন, বিশ্বকবির রচনায়ও তেমনি প্রকাশিত জীবনদh"বতাকে খুঁচ্টে পাওয়ার আকুন্ত।

রবীক্দ্রনাথের সমস্ত লেখার মূল কথা হন, নিজ্রেকে খৌঁজা আআ্মনুসন্ধান। আধুনিক জীবনের সংকট থেকে ত্রাণ পাওয়ারও এক বড় উপায় হল নিজেকে আবিস্কার করা। আককে পৃথ্বির যে দিনন্দিন গকি, ন্যায়-অনায়ের यে সৃচক জীবনের সক্x ওতপ্রোতणাবে জড়িত - ারইই সজ্পে বিनীন হয়ে আহে নিজেকে চেনার সংকেত। কবি পেরেছিলেন - জীবনের সাফন্যে সমান্তরালে অসংখ্য আঘাতের সহাবস্থন তাঁকক নিজেকে চিনরে আর জানতে সাহায্য করেছিন, তাই অমন স্পর্ধায় করে বলতে পেরেছিলেন -
"তখন কে বনে গো পেই প্রভাত নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি ....."
বে প্রজন্ম ব্যবধান ও প্রজন্মাচ্তরের সূত্র খুঁজত গিয়ে রবীন্জ্রনাথকে অবলম্বন করেছিলাম, আবার ফিরে আসি সেখানে - কবির মানবতাবাদ এর তট্ভু প্রজন্সের পর প্রজন্মকে আকৃষ্ট করবে। সংগীততর রূপরেখার পরিবর্তন হবে, তবু তারুণোর আবেগ-উদ্দীপনা-একাম্মতার কোনো পরিবর্তন হবে না - হিংসায় উন্মब্ত পৃথ্তী, নিত্য নিযুর দ্বন্দ '‘ুুহু যাবে, ঘুচে যাবে, ঘোর কুটিল পন্থ অর, লোভ জটিল বঙ্ধ' বেঁচচ থাকবে জীবনের জয়গান। আমরা যারা একদিন জীবনের স্বপ্প ঞ্কেছি বেকার ল্যাবটোরিতে, ডিরোজিও বিল্ডিং এর করিডরে অথবা মেইন বিল্ডিং-এর সেই মহিমাব্বিত সোপানশ্রেণীর নক্শায়, তারা নস্টানজিক মেদুরতায় আচ্ছন্ন হয়ে তথনও বলবো -
‘আবার যদি ইচ্ছা কর, আবার আসি ফিরে ....."

## আমার রবীন্দ্রনাথ <br> মালিনী ভট্টাচার্য <br> সछানनबী মহিনা কমিশন, পাক্ননী, ইংব্রেজী বিচাগ (১১৬১-৬২)

তাঁর সঙ্গে কবে আমার প্রথম পরিচয় তা আমি ভালো করে মনেই করতে পারি না। তবে বোধহয় তা অক্ষর পরিচয়ের আগেই। কারণ ‘সহজপাঠে’র ‘আমাদের ছোটো নদী’ মা-বাবার মুথে খুনে শুনেইই আমার শেখা। মুখ্খে মুখে যখন তা আধো আধো ভাষায় বলতে পারি, তখনও বই এর পাতার ওপর আঙ্লুল দাগিয়ে অক্ষরগুলো পড়ছি বলে আমার মনে পড়ে না। তবে সেই নিরক্ষর অবস্থাতেই নন্দলাল বসুর সাদা কালো উডকাটের ছবি প্রত্তেকটি ছড়ার সঙ্গে এক হয়ে অন্তরাআ্মায় জড়িয়ে গেছে। পরে জেনেছি ছবির জগতে এগুলি এক ধরণের অসাধারণ এক্সপেরিমেন্ট, সেসময়েও অবশ্য সাদা কাল্েোর রেখা জালের মধ্য থেকে পরিচিত প্রতিমার উঢঠঠ আসা এবং কথার সজ্গে যুক্ত হুয়ে যাওয়া শিশ্মনে যে অলৌকিক চমক লাগাত, তা মনে আছে।
‘সহজপাঠ' প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় হিসাবে কতোটা মানানসই তা নিয়ে বির্তক আছে। তবে আমাদর ছোটোবেলায় কোনো একটি বিশেষ বর্ণপরিচয়়ের বই থেকে আমরা যে অক্ষর চিনতে শিখিনি, তা আমার স্পষ্টই মনে পড়ে। বিদ্যাসাগর মশায়ের ‘বর্ণপরিচয়’ চোখে দেখ্খেছি অনেক পরে। যোগীন সরকারের ‘হাসিখুশি', 'হাসিরাশি' ছাড়াও আরো কিছ ছবিওলা বর্ণপরিচয়ের বই হাতের কাছে চোখের সামনে অস্থায়ীভাবে ঘুরে বেড়াত, সেগুলির অস্তিত্ব হয়তো আজ সম্পূর্ণ্র মুহে গেছে। কোন্টা থেকে ঠিক অক্ষর পড়তে শিখলাম তা বলতে পারব না। তবে 'সহজপাঠ’ প্রথম ভাগ এবং তার পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ বাংলা পড়তে শেখার পাশে পাশে নন্দলাল বসুর ছবিতে ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়া গ্রামের রাস্তার মরো ঘুরে ঘুরে ফিরে অসেছে। তার মধ্য দিয়েই কানে বেজেছে বাংলা ভাযার ম্যেলিক সংগীত, এমনই তার প্রভাব যে যাট বছর বাদে আজও 'সহজপাঠ' প্রথম ভাগের গদ্যাংশের লাইনগুলি পর্যন্ত আমার কানে গুঞ্জনধ্বনি রেখে যায়।

আমাদের বাড়িতে সেসময়ে দুটি নড়বড়ে কাঠের শেলফে বই রাখা মত। মনে পড়ে তার মধ্যে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রকাশনায় বক্কিমচন্দ্রের ঊপন্যাসের দুটি খন্ড ছাড়াও ছিল নরেন্দ্র দেব কৃত ওমর খৈয়াম্মে সচিত্র অনুবাদ, ওয়াল্জর স্কটের ‘অইভ্যান হো’ এবং বিপ্রদাস মুখ্যেপাধ্যায়ের বিপুলায়তন নীল সাটিনে বাঁধাই করা ‘পাকপ্রণালী'। এসমস্ত বই এর বেশ কয়েকটিই ছিন্ন আমার মাত়ের বিয়েতে পাওয়া উপহার, কারণ তখন বিয়়তে বই ঊপহার দেবার প্রথা খুবই চালু ছিল। কাল্লো রেক্সিনে বাঁধাই রবীন্দ্রনাথের ‘বিচিত্রিতা’-র একটি সুদৃশ্য সং্স্করণও সেইসজ্গে ছিল। যার ছবিগুলি গগনেন্দ্রনাথের आঁকা। বাংলা হরফ পড়তে শেখার পর থেকে এসব বই এর রাজ্যে আমার অবাধ বিচরণ বোঝা না-বোঝার তোয়াক্কা না করেই। কিন্তু ওই বুক-শেলফের সবচেয়ে গর্বের জায়গাটি ছিল মেরুণ রেক্সিনের শক্ত মলাট-দ্সেয়া রবীন্দ্রনাথের পাশ-ফেরানো মুখের ছাপমারা বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র রচ্নাবলীর তেরোটি খত্ডের জন্য সংরক্ষিত।
 ঐ তেরোটি খল্ড ছিল নববিবাহিতা আমার মাকে দেওয়া তাঁর শ্বলেরমশাই

অর্থাং আমার পিতামহের বহ্মূল্য স্নেহোপহার। ঐ সংস্করণের প্রতিটি খণেই তখন কবিতা, নাটক, টপন্যাস, প্রবক্ধের একটা সংকলন থাকত। বইগুলি প্রথম দিকে আমার বুভুক্ষু বিচরণের আওতায় বাইরৌই ছিল। বিশ্বভারতীর স্বতন্ত্র প্রকাশিত পাতলা মলাটের শশিও্ত ছিল সেসময়ে আমার কচি দুই হাতের উপযোগী।

কিন্তু আমার ঠাকুরদাদা আমাকে চাঁর কোলে বসিয়ে সেই রেক্সিন বাঁধাই דামী রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তু থগু থেকে ‘কथা ও কাহ্নিনী’ একটি দুটি করে কবিতা পড়ে শোনাতে ৩রু করনেন। 'অনার্থপিগদ' নামটির মানে না বুঝলেও ঢার ধ্বনি ‘অম্ধুদ নিনালে'-র মতো আমার শৈশবস্সুপ্তির মชেে হানা দিয়েছিল।

> সদ্য মেলিতেছে তরুণ তপন
> আলস্যে অরুণ সহাস্যলোচন
> শ্রাবস্তী পুরীর গগন-লগন-প্রাসাদে .....

ওনেন মনে হতো আমাদের ছোট্টা বাড়ির উক্লেদ্রিকে প্রাচীর-ঘেরা প্রাসাদটিই শ্রাবস্তীপুরীর সেই সৌধ যার মাথার ওপর দিয়ে ভোরের রাঙা আলো ङকি দেয়, আর আমাদের গলিটিই সেই পথ যেখান দিয়ে অনাথপিগুদ ঘুমষ্ত নাগরিকরের ঘুম ভাঙিয়ে চলেছেন।এর পরে ‘বলাকা’ থেকে ‘সন্ধারাহগ কিলিমিলি ঝিলমমর স্রোতथানি বাঁকা’-® আমি ঠাকুরদাদার কন্ঠেই শনেছি মনে পড়ে। এর মধ্য দিয়েই আস্তে আস্তে দুরবর্তী ঐ তেরোটি খড্ডের ওপর আমার দখল জারি হতয়ে গেল। শে কোনো কারণেই হোক, এই সংস্করণটি থেকে আমার পড়া রবীক্দ্রনারথের প্রথম উপন্যাস ‘বউঠাকুরাণীর হাট’, যা ছিল এই রচনাবলীর প্রথম থர্টেই। তাৎপর্য বুঝি বা না বুঝি, সবচেয়ে মনের মধ্যে দাগ কেটেছিল বর্ষার অন্ধকার দিনের সেই বর্ণনা, যেখানে যুবরাজ উদয়াদিত্য ঘরে বসে অনুভব করছছন তাঁর মৃত পত্নীর সর্বব্যপী অনুপস্থিতি। লোকে তুনলে অবাক रববে ‘ছেলেবেলা'র ঢের আগেই আমি পড়ে ফেলেছি ‘জীবনস্গৃতি’, যা নাকি ‘বউঠাকুরানীর হাটে’র মতোই সাধু ভাষায় লেখা। কিন্তু ভিত্তে যে সরসতার ভাণুার রয়েছে তার খোঁজ পাবার পর সাধু ক্রিয়াপদের বেড়াকে আর বেড়া বলেই মনে হয়নি।

এখনকার ছেলেমেয়েদের বিশ্বাস করা মুশকিল হবে, ক্লাস ফাইভের আগ্গ আমি স্কুলেইই ভর্তি হইনি। আমাদের বাংলা পাঠ্যপুষ্তক ছিল 'পাঠপ্রচয়’’ বলল একটি বই, যার অন্যতম পাঠা ছিল রবীক্দনাথের ‘যজ্জেশ্বরের যজ্ঞ’ গল্পটি। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার বিড়ম্বনা .বোঝার বয়স সেটা ছিল না, তাঞ আবার গল্পটি সেই সাধুভাবায় লেখা। কিত্তু ততোদিনে রবীন্দ্রনাথের সাধুভাষার রস আমি পেয়ে গেছি। যজ্পেশ্বরের ঘর থেকে চঞ্ধলা লক্ষ্মী উধাও হলেন, ‘কিস্তু মেয়েটির মুত্থ নিজের শ্রী রাখিয়া গেলেন’, এই আলংকারিক উক্তির অর্থ নিত়ে তাই ভাবতে হয়নি। বরের নাম হিসাবে ‘বিভূতি’ আমার একটুও পছন্দ ছিল না, আমি ভাবতাম ও নাম শধু বয়স্কদেরই হয়। কিল্তু সেই বিভূতি যখন বিয়ে টপলক্ষ্যে দরিদ্র

কনাসপক্কে নাকাল করার প্রতিবাদ করে গোয়ানাদের নির্দেশ দেয় নরযাত্রীরা কেষ কাদার মধ্যে ছানা ফেলে দিলে সেই ছানইি আবার তদের পাচত তুলে দিতে，তখন এই ঘটনার মজাটা বিশেষভারে মনকে আকৃষ্ট
 প্রথম পफ়ার সময়ৌ আমাকে চমকে দেয়।
শাঠিনিকেত্নে আমার প্রথম যাওয়া ১৯৫০ সাললর আশ্বিন মাসে，

 ফুটবল जাঠের গা বেঁষে বিশাল বািগাছের কোলে একটি দোতলা মাটির বাড়িতে। সক্ষাবেনায় গৌরপ্রাঙ্গেে ‘তদদর দেশ’ নাটকটির অভিনয় দেঙ্খ জ্যোৎন্না－ধোয়া মাঠতর ভিতর দিয়ে পায়ে হে้টে বাড়ি ফেরার কথ্থ এখনఠ মনन खাए।। अমরা याँর বাড়িতে ছিলাম，তিনি § নাটকে অভিনয় করেছিনেন ছকা বা পজ্জার ভূমিকায়। নাটকটি তার আগে আমি পড়িনি， মচন হয় রবীक্রনাথ জীবিত থাকতে বেভাবে অভিনয় হত，সেই ধারারিছ
 স্থেখিলাম। তাই আমার শ্মৃত্তিত্ এী আবার তাঁকে স্পর্শ করার আরেক
 अভিক্তে। কিক্তু সব থেকে বেশি করে যে ম্মৃতি রয়ে গেছে，তা হল ‘‘লেম নতুন লেশে’ গানটির সא্গে দলবদ্দ নাচ，আজও ঐ গানটি ওনলে সেই নাচের ছুন্দাবদ্ধ গতিই আমার ঢোথ্খ ভালে। তার আগে শোবার ঘরের খটের ছত্রিতে শাড়ির পর্দ্গ টাধিয়ে পাড়ার বাচ্চাদ্দর জুটিয়ে
 মঞ্ঞাভিনत্যের ধারণার একটা নিঃশশ্দ উত্তরণ ঘটে আমার মনে।

 থেকেইই কেঊ একজন রাড়িত্ত অসে তিনটি পাস দিয়ে গিয়েছিলেন। তখন আমার বয়স এsারো। या লেখতত যাচ্ছি সেটাকে যে সেসময়ে খোদার
 র্বীল্রনাv ‘যথাयথ＇ভবে কতোটা আছছন जা নিয়ে যে কট্টরবাদীরা প্রশ্ন তুলেছ্রিলেন जার কিছুই তখন জনতম না। কিন্তু নিউ এম্পায়ার
 ঘেরা বক্ষপ্পুরীর বন্ধ সিংদ্দদ্木া，যাই বাইরে ধাপের ওপর বসা নন্দিনীকে ব্বশ ছোটা দেখায। বুকের মধ্যে ঢেট তুলেছিল অদৃশ্য রাজার স্পষ্ট গট্টীর উচ্চারণ，‘রাজার এঁটো＇－দের টলায়মান মিছিল দেখে কাঠ হয়ে গির্যেহিলাম। নাটকটি সম্বক্ধে কোনো প্রাক－ধারণা নিয়ে যাইনি，তাই


 যায়，নাनা অর্থের মাত্রা যে जার ণেকে বার কর্রে আনা যায়，সেও 心ে
 সর্বাধিক ঔরুप্ধ দিতে হবে।এই জন্নই উৎপল দচ্তের ‘অ万লায়তন’ কখনও দেখ্তে পইইনি বলে মনে ক্ষোভ থেকে গেছে। ক বছর আগে সুমন মুযোপাধায়ের পরিচালনায় ‘ফাল্পুনী’র প্রথমাশশটি দেথে মনে হত়েছে এ নাটক এখন করলে ঠিক এভাবেই করা উচিত। আবার তারই পরিচালিত ‘বিসর্জনে’ রবীদ্দ্রনাたথর text কেবল ওপর ওপর গ্রহণ করা কারণেই

## इয়রো তা তেমনভাবে মনে দাগ কাটতে পারেনি।

রবীী্দ্রনাথের গানের সঙ্গে আমার পরিচয় আমার জীবন্রে নিরক্ষরতার যুগ থেকেই। আমার মা－বাবা，আমার পিসি đঁরা সকনেই সুকন্থের অধিকারীই শখু ছিলেন না，কোনো উপলক্ষ্ ছাড়াই নানা কাজ্জের মধ্েে নিজ্রের মনে ুণণুণ করতে ওনেছি ঁাঁদের। তার জন্য ‘গীতবিতানে’র সাহাय্য লাগত না। তাই এখন কোো গাইয়ে ‘গীতবিতান’ ছাড়া গান গাইতে পারেন না তননে বেশ অবাকই লারে। রবীঙ্র্রনাথের গানে কথায় যে ভূমিকা，जढ্ড গানটি যে শিনেছে সে কথা ভুলে যাবে，এমনটা জাবার एয় নাকি？মা মধ্যে মধ্যে হারমোনিয়াম নিত্যে আমাদhর দू’একীি
 কিন্তু তাঁর কাজের চাপের দরুণ কখনোই এ শিক্ষা নিয়মিত হতে পারেনি। তেমনি，বাবার কন্থের গুনগ্তনানি থেকে আঘসাং করেছি ওণো আমার চির অচেনা পরদেশী’’ আর পিসিমার কাছ থেকে ‘এরে ভিখাীী সাজয়ে কী র্ৰঙ্ছ पুমি করিলে＇। এভাবে গান শেখার সুবিধা এই যে，এ শেখার কোনো দায় নেই। গান করা ও গান শোনা এক্ষেত্রে দুই－ই নিছক ভালো লাগার ব্যাপার। তালিম ছাড়া গাইতেই কোনো সংকোচের প্রশ্র নেই！ঢই বছর দশেক আথে প্চিশে বৈশাখের সকালে আমার প্রাক্তন ছাত্রী মিলি যখন এলে বালে，আপনাদ্রর সঙ্গে রবীক্দুজয়ণ্তী করতত এলাম’，তখন নিজেদের বসার ঘরে কোনো প্রম্ধুতি ছাড়াই রবীীদ্দ্রনাথের গান এবং রবীক্দ্রনাথ্রে কবিতা গল্প－পাঠঠর আসর বসিয়ে দিতে পারি নিজেরা নিজজরাই। আর কাটকে ডাকতে হয় না।
সে সময়ে রবিবারের দুপুরবেলায় রবীক্রসংপীরের অনুরোধের আসর হত আকাশবাণীত। টেলিভিশন－পৃর্ব সেই যুগ ঢো আকাশবাণীরই যুগ। পাড়ায় যে ক＇টি বাড়িতে রেডিও ছিল，সব ক＇টিতেই অনুরোধের আসর বাজত সাभ্হিক ছুটির দিনটিটে। আর প্রায় প্রটি রবিবারই অনুষ্ঠানটি শেষ হতত ‘নৃত্যের তালে তলে，হে নটরাজ’ অথবা＇কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি’ সুচ্তি木 মিট্রের কন্ঠে এই দুটি গানের একটি দিয়ে। আমদের প্রজন্মের অশেষ সৌভাগ্য বে একই সঙ্গে রাজেশ্বরী দ্ত，সুচ্ত্রা মিভ্র，কণিকা বন্দ্যাপাধায়，দেব্রত বিশ্বাসের মত্তা রবীক্র্রসীত সাধকেরা আমাদ্দর জন্য গান করে গেছেন，বে দেবব্রত বিশ্বাস যাটের দশকের গোড়ায় প্রেসিডেন্সি কনেজের বেকার ল্যাবরেটরিতে অ্রসে সামান্য ৬ টাকার বিনিময়ে গানের পর গান গেয়ে গেছেন，যে প্পৗষমেলায় ভোরের বৈতালিক লেষ হবার পরে আারকুঞ্জের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে সুচিত্রা মিভ্রকে দেত্খেছি গাছতলায় বসে খোলা গলায় ‘রদিন আজি কোন্ ঘরে গো খুল্ল দিল্ল দ্বার’ গইতে। তবে আমার আরো ব্যক্পিগত ছোটোবেলার শ্মৃতি রয়েছে আজ প্রায়－বিস্মৃত মূলত অতুলপ্রসাদের গানের গায়িকা মঞ্জু
 খেলা কর্তে কখनও কখনও ซাঁদর বাড়িতত যেতাম। এক্বার তিनि আমাদের সবাইকে ডেকে হারম্মোনিয়াম নিয়ে আমাদের গান শেখাত্ ওরু করেছিলেন। দু－তিনদিনের বেশি চলেনি এই প্রলিক্কণ，কিন্তু আমরা
 ঐ গানটি শুনলে তাঁর সেই অতি মধ্রুর কঠ্ঠস্বর কানে বাজে।
W．B．Yeats এর একটি কবিতায় কবি বনেনে，＇Myself I must remake＇।


শেষ নেই। তার ফলে একটি ছোটো সীমানার মধ্যে তঁাকে ঢুক্কেরে, একটি দুটি উদ্ধৃতির পাঠ থেকে ঁঁকে বোঝার চেষ্টা বৃথা। একই বিষয় নিয়ে তিনি যে নানা সময়ে নানা কथা বনেছেন, কোথাఆ কোथাও তাঁর কথার মধেে যে সতিকারের অর্ষ্ঠবিরোধ পাওয়া যায় এটা পুরোনো কথা। তার একটা কারণ এই যে আমরা অনেক সময়ে রবীক্ধ্র-রচন্নকক উন্ত্রাধ্কিকার সূত্রে-্রাপ্তু বশ্মৃল্য সেই প্রাচীন জাম্রেয়ারের মতো ব্যবহার করতে চই, যার পুরোটাকে কজেে লাগাতে পারছ্ছি না বলে নিজেদের খুশিমরো לুকরো টুকরো কেটে যে যার কাজ চালিয়ে দিंই। এতো রকন্মে উদ্ধৃতি অবহেলায় তিনি ছড়িয়ে ছিট্য়ে গেছেন, যে তার যে কোন্নাঢা যে কেউ যে কোনো তাহক্পিক প্রয়োজনে লাগাত্ পারে। কিন্তু একজন লেখককে বুঝতে হরে তো আবার তাঁর সমগ্র সাহিত্যর্যাকেই একটা বিষ্ট্তির অংশ হিসাবে না দেখলে চলে না। নয়, যে কোনো লেখকই থাকেন নিজ্েের সময়ের এবং পরবর্তী অন্য সব লেখকের মধ্ঠে বিস্ষ্ত।

আমাদের প্রজন্মের যখন দরকার হয়েছিল নিজেদের পুনর্নিমাণ করার এবং রবীল্দ্রনাথের আওতা থেকে দূরে সরে যাওয়ার, তখন আমরা তা করেছি। $এ$ কাজ করেছেন আমাদের পূর্বসূরীরাও। কবিদের মরো সাধারণ মানুষদ্ররও নিজেদের ভেঙে গড়ার প্রয়োজন পড়ে। অস্তিত্ব যাত্ প্ধাবিত হয়ে আাছ তার থেকে কিঘ্টুা দূরে সরে দাঁড়াতত হয়। আর সত্যি কথা বলত্ কী, আমরা তো রবীক্দ্রনাথ্থর একক প্রভাবের ছত্রছায়ায় বড়ো ইইনি। তখনও তে ছিল অন্যরকমের গান, অন্যরকর্মে নাটক ও টপন্যাস, ছিল জনপ্রিয় সিনেমা, ছিন আরো অনেক রকন্মে সাংস্ধৃত্কি আদানপ্রদানের ধারা এবং বাপ্ভঙ্গ। এমন कী, রবীদ্র্রনাথের নিজের জীবৎকালেরও কোনো একটা পর্বকে कি আলাদা করে বলা যায় যে অসময়़ তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা? প্রথমদিকে যেমন সুর্রেশচ্দ্র সমাজপতিয়া ছিলেন, পর্রের দিকেও তো তেমনি তৈতি হয়েছে ‘রবীন্দ্রোত্ত’’ আধুনিক সাহ্তিত্যের প্রজন্ম। ધঁদের প্রতাবের একটা পরিসরও তো নিশয়ই ছিল। সত্তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে ছিলেন বলে তো চিনত্ত বাধা ঘটেনি জীবনানন্দ - সুধীন দত্ত - সমর সেনকে, ‘পরওরাম’

রাबশেখর বসু বা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যে মুপ্ধ ইওয়া তো আটকায়নি। আর আমার তো মনে হয় রবীল্দ্রনাথের সল্গে নিকট পরিচয় ঘটেছিল বনেইই ધ্রেদেও কদর বোঝাটা সহজ হয়েছিল।

রবীীদ্দ্রনথের খুঁ ধব্রতে গিয়ে সঙ্গত-অসঙ্গত অনেক প্রশ্নই অনেকে তুলেছেন। তैंর বন্দনায় দরিদ্র খেটে-খাওয়া মানুযের কথা তেমনভাবে আসেনি এই অভিযোগ যেমন রয়েছেে (কবিতার ক্ষেত্রে নিজের এই ‘্র্রট তিনি নিজ্েও তে স্বীকার করেছেন), তেমনি সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোননের নায়কদের প্রতি 'চার অধ্যায়’ উপন্যাসে তিনি সুবিচার করেননি নল্েে সমালোচিত হর্যেছেন। জতীয়তাবাদী আন্দোলন্রের মধ্যে মুসলিম সমাজকে, বিশেষত দরিদ্র মুসনিম কৃষককে একটেরে করে রাখার প্রবণতার চঁঁর মরে কড়া সমালোচনা আর কেউই করেননি, ঢবু এও সত্য যে তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যে মুসলিম চরিত্র আমরা তেমন দেখতে পাই না। बই নালিশও অনেকে করেছেন যে রবীদ্দ্রনাথের ভক্কেরা যখন ऊাকেই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা করেছেন তখন তাতে তিনি কোনো আপত্তি করেননি, হয়রো প্রশ্রযই দিয়েছেন। এসব প্রণ্ন ওঠার প্রয়োজন আজে, ঢ নিত্যে আলোচনন তর্কবিতর্কেরও সুভোগ পঢ়̣ই রর্যেছে। একটি জান্ত জাষার জ্যান্ত সাহিত্ত এরকম হওয়াটই স্বা৩াবিক। রবীন্দ্রনাথের রচনার ওপর বিশ্থভারতীর কপিরাইটের কাল যখন শেষ इन, তখन অनেকে বলেছিলেন, বাঁচা গেन, রবীক্রনাথ্থর লেখা ও রবী ন্র্রচ্চা এখন অনেক বেশি ব্যাপ্তি লাভ করবে। দুশ্চিষ্তার বিষয় এটইই যে, ঢা হয়নি। রবীক্দ্রনাথের לুকরো যে যার মরো ব্যবহার করা হয়রো কিছুটা বেড়েছে। আসলে, নয়া উদারতন্ত্রের যুগে শিক্ষিত বাঙালির বাংলা ভাষার প্রতি বিদ্বেষ অতোটাই বৃদ্ধি পেয়োে যে ‘বো’ ভাযার মতো বাংলা ভাষাও একদিন লুপ্ত হয়ে যাবে কী না সেই প্রশ্ন দেখা দিত্রেছে। অনেক আঞ্চলিক ভাষারই এই অবস্থ হবে যদি এই প্রবণণা চলে। আর বাংলা ভাষা না থাকলে রবীন্দ্রনাথও তো মহাফেজখানার বিষয়ে পরিণত হবেন। তরতেদিন আমাকে বেঁেে থাকতে হবে না এইুকু ভরসা।

# মুক্কি-পথিক রবীন্দ্রনাথ <br> बघ্য়ী जট্টাচার্य <br> আাఠनী, বাংলা বিভাগ 

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেলি কনেজের বাংলা বিভাগ। প্রথম ক্রাসেই বিভাগীয় প্রধান হরপ্রসাদ মিত্র লোন্নালেন ‘উবশশী’’ কবিতার রূপান্তর — 'মা নও, মেয়ে নও, বোনও নয় — সুন্দরী ভারী, নন্দনে বাড়ী’। অধ্যাপক ভবনোষ দত্তের ছন্দের ক্লাসে আবার সব উদাছরণেই বিশুদ্ধ রবী⿻্দ্রনাথ। বোর্ডে শূন্যস্থান পূরণ করত্তে একননকে ডাকলে পাল্লা দিয়ে আগেই আশে-পাশে আবৃত্তি ওুরু হয়ে যায়। শেবে স্যর রেগে বললেন, ‘২ই থেকে চলবে না, সব উদাহরণ মেলাতে হবে মন থেকে।’

অধ্াাপক ভুদ্দে চৌধুর্রীর ‘বলাকা’ ক্রালে একেবারে অন্য মেজজ। বের্গসঁর দর্শনের আলোচনায় টাট্কা কলেজে ওঠার স্বাদ — আবেগের বাচ্পে গলা বুঁজে আলে। তবে সবচেয়ে উচ্ছুসিত হর়্েছিলাম বেদিন ইংরেজী ক্রালে ‘লেডী অফ् ক্যালট্’ পড়াত্ পড়াতত এ. কে. এম. স্যর इঠঙ ‘গীতবিजন’ থেকে বল্লে উঠলেন :

বিরস দিন বিরল কাজ, প্রবল বিদ্রোহে এলেছ প্রেম এসেছ আজ কী মহা সমারোহে।

সব পफ़াய্নায় রবীব্দ্রনাথকে মিলিয়ে निয়ে আনন্দ পাওয়ার সেই তো मরে ऊरु।


 মনन रয়েছে।










 প্রি बাঁর আগ্রহ ছিল আল্তুরিক，আর मাহিত্যের প্রাি আকর্ষণ ছিল সহজাত। স্বুলে না যাবার ছুভতা পেলেই মাশ্যের ঘরের রামায়ণটি নিত্যে

 আশ্রম－বিদ্যালয় স্থাপল করে স্বাভাবিক আলন্দ্দর পরিবেশে ছাত্রের্র




কবির বয়সে বড়ো ভাগ্নে জ্যোতি：প্রক小 সেই সিত মামাটির ভেতরে কি



১৮৭৩ সালের ৬ই্ই 心্সের্র্য়ারী রবীক্দনাথের উপনয়ন হল। র্রাঙ্মসমাজের




অনুষ্ঠানের পালা শেব হবার পরে দেবেন্দ্রনাথর সজ্গে শাల্ঠিনিকেতন হয়़ হিমালয় যাত্রা। ঘরের কোণ ছেড়ে অবার্রিত প্রাষ্তর আর পাহাড়ের কোলে ইচ্ছেমতো ঘুরে বোড়িয়ে কবি－চেতনায় সেই প্রথম মুক্তির স্বাদ

 তাঁর অষ্ঠচেতনার বিকাশে গভীর৩বে কাজ করেছে।

দেবেন্দ্রনাথ তার বিশাল পরিবারের ভীঢড এইই সবচেয়ে ছেটো ছেনোটির निজ্大ের মযেে ঔট্রিয়ে থাকা নির্জন স্বভাবকে বিশ্পপ্রকৃতির खশ্রাষায় টেনে গনে তাকে বাইরের জগতের ডাকে সাড়া দিতে শেখালেন। নিজের সল্গে नানা বিষয়ের পড়াশোনা অার ছোট ছোট দায়িত্ধে জড়িয়ে দিয়ে সংসারের স্বাভাবিক ছন্দের সঙ্গে চলার পথ দেখালেন। সংসার＊

সাধনাকে মিলিয়ে চলার এই শিক্ষাই রবীদ্দ্রনাথকে তোর নিজস্ব বাক্তিত্পে ফুটিয়ে তুলেছে। দেবেন্দ্রনাথ চাঁর জীবনবাপী সাধনার থেকে নিষ্ট প্রকৃতির ধ্যানে চেতনার মুক্তির বে পথ পেয়েছিলেন，এ্ই যাত্রায় কবির অন্তরে ঢারই উত্তরাধিকার অর্পণ করে গেলেন।
কবির ভাবশিষ্য অজ্রিতকুমার এর जাৎপর্य বোঝাতত গিয়ে বলেছেন，＂$₫$ সাধनाর পথ ধাानের পথ। ধ্যান মানে একটি নিবিড় অধা｜্ম－নিবিব্টত，凶ানের বিষয়ের মধ্যে একটি সব চৈতনन－ডোবানো তন্ময়তা।＂ধালা শব্দের অর্থ，একান্তমনে কোনো বিষয় ধারণা বা চিত্তা করতে করতে তার সন্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া। এর ফ্লে মনে যে আনন্দের স্বাদ জাো जারই প্রকাশ সঙ্গীত，সাহিত্য，শিক্পে，শিক্ষায়－অর্থাং নিজেকে প্রকাশ করার সব কটট মাধ্মে।
হিমালয়ের একান্ত পর্রিবেশে মহর্ষির ধ্যানমপ্ন মূর্তি দেখ্ছই রবীদ্রুনাথ প্রত্ক করন্লেন সেই পরম অনুভূতির আনন্দ－যা শত শিক্ষকের উপরেশেও অনুভব করা যায় না। জোড়াসাঁকো বাড়ীর ভীড়ের বাইরে হিমালয়ের উদার প্রেক্তিত্ অসে কবি তাঁর পিতৃরদেবের সাধনার সতাট সেই বালক বয়লেই মনের ভেত্তর ধরে নিতে পেরেছিলেন－তারপর্র बাঁর সারাটি ীীবন যেন একটি পর একটি পাপড়ি মেলে সেই সতত্ত সহ্রদলে ফুটিয়ে তোলার চলচ্ছবি।

হিমানয় থেকে প্রসারিত চততন্যের যে দীক্ষা সא্গে নিয়ে এনেন，ত তাঁকক आরো বেশী অর্ত্তমঞ্ন করে তুলেছে। সেই বয়সে বড়োদের বইল্যের আলমারীতে হাত লেওয়া বারণ ছিল। মাত্র দু বছরের বড়ো নতুন বৌঠান কাদম্বর্রী দেবীকে পড়ে শোনাবার অছিন্নায় তিনি দাদাদের্র আলমারী থেকে যথেচ্ছ বই নিয়ে পড়ত্তন। কবির মতে সেকালের বাংল্！কবিতায় বিহার্রীলালই প্রথম সোজাসুজি নিজের কथা বনেছিলেন। বৌঠানও ছিলেন বিशারীলালের ভক্ত। ঢাঁর সজ্भ পাঠ ও আলোচনায় কিশার কবির প্রতিভাও পরিশ্যুট হয়েে উঠেছিল — এ তিনি নিজেই বনেছেন।
এর ম＜্যে বেশ কয়েকটি স্কুল বদল হয়ে গেছে। কবির বয়স তখ্য পনেরো পেরিয়েছে। बই সময়ের একটি স্মৃতির ছবি যাট বছরেরও বেশী সময় পরে তিনি স্পষ্ট তুলে ধরেছ্নে। ১৯৩৭ সালের ১৭ই खেব্রুয়ারী ক্লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুঠ্ঠান হয়েছিল প্রেসিডেন্গী কলেজের প্রাপ্দনে। সেখানে ভাষণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন， ＇কিশ্রোর বয়সে অভিভাবকদের নির্দ্রেশমত্ত অকদিন সসংকোচে প্রবেশ্ করেছিলুম বহিরি্্ ছাত্ররুপে। ．．．সেইই একদিন আর দ্বিতীয় দিনে প্পৗছল না। আকারে প্রকারে সমষ্ত ক্লাসের সজ্গে আমার এমন কিছু ছন্দের ব্ত্য় ছিল যাতে আমাকে দেখামা｜্র পরিহাস উঠলো উচ্ছূসিত হয়ে। বুঝলুম，মল্ডनोর বাহির থেকে অসামষ্জস্য নিয়ে बসেছি। পরের দিন থেকেই অনধিকার প্রবেশের দুুসাহসিকতা থেকে বিরত হর্যেছিলুম।＂ ১৮৭৬ সালের নতুন শিক্ষাবর্ষ ওরু হলে সষ্ভবতঃ এ ঘটনা ঘটে। ২৮－৭৬－এর ৩যশে জানুয়ারী＇মরকত－কুঞ্জে’ ‘কলেজ－রিইউনিয়নে’ রবীীদ্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জনপ্রিয় সরোজ্জিনী’ নাটক থেকে নিজের লেখা ‘জল্ জ্রল্ চিতা দ্বিণণ দ্বিগ্গেণ’ গীতাংশটি আবৃত্তি করে শ্রোতলের মুঞ্ধ করেন। ‘বেক্গনী’ কাগজ্জ তার প্রশংসাও বেরিয়েছিল। তার আগের বছরেও হিন্দুমেলার প্রাঙ্গনে কবির ‘হিন্দুমেলার উপছার’ কবিতা পাঠ প্রশशসিত হয়। সে খবরও＇ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ＇পত্রিকায়

বেরিয়েছিল। পনেরো বহরের কিশোর রবীক্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ীর অভিজাত রূপ এবং স্বভবের বিরল সৌকুমার্य নিয়ে কিছুতুই দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারত্তন না। সেকালের উল্লেখযোগ্য প্রায় সবকটি স্কুলে কত্যেক বছরের মধ্যে যেভাবে দ্রুগতিতে তিনি প্রবেশ ও প্রহ্থান করেছেন, সেকথ্থ ছাত্রমহলে অবশ্যই আলোড়িত হয়েছে। আবার একই সল্পে ছড়িয়েছে চাঁর কবিতা ও গানের সুখ্যাতি। কজেই প্রেসিডেন্সি কলেজেের হ্রাসে চাঁকে দেখে চিনে নেওয়া, নবাগত সহপাঠীকে খানিকটা ‘সেলিব্রিটি’ হিসেবে কিছুটা সম্রম, কিছু ঈর্ষার চোেে দেখাও অসম্তব নয়। ক্রাশে थাকনে এই দূরত্ব হয়ত্তা আপনা থেকেই কমে আসতে। সেটা এই বয়সের ধর্ম। আবার কবির স্পর্শকাতর মনে যে আঘাত লেণেছ্ছ তাও ওই বয়জেরই ধর্ম।

১৯১৬ সালের শরুটা প্রেসিডেন্নী কলেজের গভীর দুর্ত্যেগের কাল। অধ্যাপক এডওয়ার্ড ওটেনের সঙ্গে সংঘাত্র ফলে সুভাষচন্দ্র ও আরো দু’জন ছাত্র বহিষ্ৃৃত হ্ন। রবীল্দ্রনাথের দরদী কনমম লেখা হল ‘ছা্রশাসন তন্ত্র’। শিক্ষার সঙ্গে শাসনকে এক করেছেন যে শিক্ষকরা, রবীক্দ্রনাথকে তাঁরাই বিদ্যালয় বিমুখ করেন। আঠারো বছর বয়সে লন্টনে ইউনিভার্সিটি কন্লেজে অধ্যাপক হেনরী মার্নির কাছে ইরেজী সাহিত পफ़ত্ত গিত্যে কবি পেয়েছেন আদর্শ শিক্ষককে - ছাত্রকে আধ্মসম্মান অর্জনের শিক্কা দেন তিনি। ছাত্র-শিক্ষকের পারস্পরিক সম্পর্কের সোত্ত মূল সুত্র। সহমর্মিতা দিয়ে ছাত্রদের গঢ়ে ঢোলাই শিক্ষকের কর্তব্য। তাহলে সেই ছাত্রই আবার শিক্কক হয়ে ছাত্র গড়তে পারবে।

১৯১৫-১৬ সালে বলাকার কবিতাওলি লেখা হচ্ছে। বইয়ের প্রথম চারটি কবিতাকে এই ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে অধিকতর অর্থবহ হবে -
" সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে, শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে লাগবে লড়াই মিথা এবং সাচায়।"
ব্যেবন রবীক্র্রনাথের কাছে চিরদিন মুক্তির বাণী নিয়ে এসেছে। ফাল্লুনী’ নাটকে সে বৃদ্দের ছদ্মবেশ ছিঁি়ে বৌবনের মুক্তির রূণপ আসে। আর অচলায়তনে দেখি বাঁধা নিয়ম, মন্ত্র-তন্ত্র আর দৈব-বিশ্ষাসের প্রাটীর ভেঙ্েে থোলা আকাশের দিকে ক্রমাগত এগোনোই মুক্তির উদ্দেশ্য।

শান্তিনিকেতন্নে বিদ্যালয়ে শিক্ষার মুক্তি প্রসজ্গে একটা মজার কথা বলি। একই ছাত্র যোগ্যতা অনুসারে এক-এক বিষয়ে এক-এক ক্রাসে পড়ত। বাংলা ইংরেজী এক হ্সাসে আর অঙ্কে নীচের ক্লাসের ছা্র সংখ্যায় বেশী ছিল। কবি যেমন ছেলেবেনা থেকে নানারকম বই পড়ে নিজের মত করে বুর্মে নিতে শিদেছিলেন, ছাত্রদেরও সেই স্বাধীনতা দেওয়া তাঁর লক্ষ্য ছিন। জন্মসূত্রেই চিত্তাকে দেশকালের গন্ডী ছাড়িয়ে ব্যাপ্ত করার যে প্রবণতা তাঁর ছিল, তার ফলেই বিদ্যালয় ক্র্মশঃ বিশ্পভারতী

বিশ্শবিদ্যালয় রূপে গढ़ে ওঠে। সারা পৃথিবীর ছাত্র-ছাত্রী-অধ্যাপকরা «সে থোলামদ্ন, মুক্তির আনন্দে বিদ্যাচ্চার আবহকে গড়ে ডুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে কেক্দ্দ করে।

১৯২৭ সালে পুজার ছুটির পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে গঢ়ে ৬ঠল ‘রবীৗ্দ্র পরিষদ’। ভারতীয় দর্শ(নের অধ্যাপক সুরেক্র্রনাথ দাশওলু ছিলেন এর প্রধান রূপকার, আর প্রথম সম্পাদক হুময়ুন কবীর। প্রথম দিন থেকেই यিজ্জিস্সের দু'নব্বর লেক্চার-থির্যেটারে পরিষ্দের সভা বসেছে আমরাও সেই ঘরের গ্যালারীতত বসেই সেকালের বিথ্যাত কবি, গায়ক,
 ধারাবাহিকভারে রীীক্র্রসাহিত্যের আলোচনা করে কবির রুচার মধ্যে ஞাঁ জীবনদর্শন্রে ধারাকে অনুসন্ধান করাই ছিল পরিষদের উল্দেশ। এইভবে দর্শন্নের ততুকে অনুসরণ করে সাহিত্যের সতকে থোঁার চেষ্টাকে পরিহাস করে সুরেন্দ্রনাথকে কবি চিঠিতত লিত্খছেন, "ছুমি তত্ত্ৰজ্ঞनी, মুক্তিতত্ড নিয়ে তোমার ব্যবসায়। আমি কবি, আমার সমস্তু

আসত্লে কবির মতে মুত্তি আর বন্ধন হচ্ছে একই সত্যের দूটি দিক। বঞ্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সেই বিশেষ মুক্তির ধারণায় আট্রে পড়া-ও তো বহ্ধন। তাই তকে-ও অতিক্রম করে আরো এগিয়ে যেতে হবে। মুক্তি যখন বঞ্ধন रর়়ে দাঁড়ায় তখন আবার নতুন মুক্তির cখাঁজ্জে এগিয়ে যাওয়া — बই চলার बৌ⺝কে কিষ্তু পথज্রষ্ট হলে চলবে না। রবীন্দ্রনাথ মুক্তি চেয়েছেন, কিস্ত সত্য ও সুন্দরের বোধ থেকে কখরো বষ্ট হননি। সত্যের
 করে যাওয়াই ছিল ঢাঁর দৃষ্টিতে মুক্তির তাৎপর্য। উদ্ধৃত চিঠিতে অধাপককে পরিহাসের আড়াল দিত্রে কবি এ কথাই বলেছেন। 'তুমি’ আর ‘আমি’ আসলে তত্ল্রের দুটি দিক - দুই-এ মিনেইই পরিপুর্ণ র্রপটি. গড়ে ఆठठ।

১৯৩৭ সালে প্রমথেশ বডুয়া (প্রমথ্থশ ছিলেন ১৯২৪-এ প্রেসিড্ডেীর ছাত্র) মুক্তি’ ছবিতে কবির ‘দিন্নের শেষে घুম্মের দেশে' কবিতাটি পক্কজকুমার মপ্মিকের লেওয়া সুরে গাওয়াতে চান। আর্ধি নিয়ে পক্কজবাবু গেলেন কবির কাছে - প্রথমেই চাঁকে ছোট করে গল্পটি শোনালেন। পক্কজবাবু লিখছেন, শুনে মনে হল ঢ゙র ডাল লেक্পাছে। ক্ক্রিপ্চের প্রথমেই ছিল নায়ক একের পর এক দরজজা খুলে অগিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ সেটা শুনে বলনেন, "প্রথমেই দ্বার মুক্ত। লোকটি বোধহ্য মুক্তি চইছছে কিছু থেকে।"
ছবির নাম বডুয়া সাহেব ঢখনো ঠিক করেননি। রবীন্দ্রনাথের কথা ওঁটে বলাতু বডুয়া সাহেব লাফিয়ে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, এই তো নাম পেয়ে গেছি। ছবি নাম হবে "মুক্তি"।

আজও আমাদের জীবন্ন নানাদিকে মুক্তির দরজা খুলে দেবার প্রেরণা তিনি। মুক্তির পথিক রবীক্দ্রনাথ আমাদরইই মনে তাই মুক্তির প্রতীক।

# আজকের রবীক্দ্রনাথ ：পরিগ্রহণের নানা মাত্রা <br> ঋতম মুটোপাষ্যায্স <br> প্রাজ্নী，বাংলা বিভাগ 

＇পরিগ্রহ্ণ＇শব্দটির মধ্যে নিহিত রর্যেছে গ্রহণ এবং স্বীকরণের ভাব। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রত্যৃষ্রহরে আমাদর বিদ্যায়তনিক চার্া ও জীবনर্চার বিচিত্র অনুষজ্ছ রনীক্দ্রনাथ কেমনভাবে জড়িয়ে আছেন，जা আজ খুঁজে দেখা ভীষণ জরুরি। বিশেষত তার জন্মের সাধ্রশতবর্ষের এই পার্বণময়তার মধ্যে সাহিত্－সংস্কৃতির বিস্টীী পরিসর আর ব্যক্তি－মানসের অনিবার্যতয় রবীক্দ্রায়ণের গরজ কি নিছক ঐতিহগত অভ্যেসে পর্যবসিত रয়ে যায়নি？নাকি ‘তুমি কত বেশে নিমেষে নিতুই নব’ এভাবে আমরা চাঁকে দেখত্তে চই আজও？আর ঢাই ‘পরিগ্রহণ’ শব্দটি অমোঘ হয়ে ওঠঠ তার বश্মাত্রিক অর্থের দুতি নিয়ে। যে দूতিতিত＇গানের ও পারে’ ডেইলিসোপ থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতার নির্রিথে রবীপ্দ্－কবিতা ‘বীরপুহুষ’ বা নাটক ‘রক্তকরবী’－র মষ্চায়ন আমাদের আলোড়িত করে। রাজনৈতিক বক্কৃত，বিষ্ঞাপনের ভাষা কিংবা সেরা পণ্ঠ হुఆয়ার জন্য
 পথ বেয়ে রবীল্দনাথ যেন হয়ে ওঠেন সেই ওপপন টেশ্গট，যাঁকে উদ্দেশ্য করে অবিনিম্রাণবাদী পাঠক বলে উঠতেই পারেনঃ প্রতিটি পাঠক্রিয়াই আগামী পাঠঠর মুখব্ধ।

## খঁচাষ্র ক্বধি দিবে দ্রাব

রবী＂্দ্রনাথ নিজ্জ অচলায়তন গড়̣ তোলার বিরুদ্ধে বারবার সরুব হয়েছেন। প্রাণ，প্রেম আর মুক্তির মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে তার সাহিতে। অথচ তাঁকে घিরে গড়ে টঠেছে অচলায়চন বারবার। বিশ্ধভারতী মিউজিক বোর্ডর তর্জনী সংকেতে ব্রাত হয়েছেন দেবত্রত বিশ্বাস কিংবা পীযূষকান্তি সরকার। রক্ষ巾াবেকণণের বদদেল অভিভাবকত্ধের অবাঙ্ছিত প্রতাপ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গান বাঙালির প্রাণের সম্পদ，রবীদ্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তিनि নিজেও রাণী চন্দকে বনেছিলেন ：তবে সবচচে়ে স্থায়ী হবে আমার গান। বিশেষ করে বাঙালিরা，শোকে－দুঃথে，সুখে－আনন্দে আমার গান না গেয়ে எাদর উপায় নেই। যুগে যুগে এই গান ঢাদের গইচত হবেই’। সেই গান কোো ঘরানায় কৃত্রিম ভাবে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া নয়， অর্থ আর সুরের বিবাহে যথাযথভবে আমালের শ্রবণে প্পৗছানোই বে কা্য，সেকथা তিনি জানর্তে। নির্দিষ্ট স্বরলিপি সেই কারণেই করে দিয়ে যাওয়া।
 ছিঁড়ে যখন নচিকেত্ত গেয়ে ওঠঠন ‘যদি তোর ডাক তুনে কেউ না আসে， তবে নাকি একলা চলতত হয়’ কিংবা সাম্প্রতিক সিনেমার গানে শোনা যায় ＇তুম্মি আর আমি একাকার হয়ে একাকার হয়ে মিশেছি আলোকবৃত্তু／মম
 ব্যবহার। এ নিয়ে ‘গেল গেল’ রব ওঠার কারণ তো নেই！‘গানের ও পারে’ মেগাসিরিয়ানের গোরা－কে নিয়েও তো ‘সোনার তরী’－রূ রক্ষণপন্ঠীদদর চিচ্তার শেষ নেই দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারটা কতকটা এইরকমই। সীমিত বন্ধন ভালো，কিন্তু তা যেন ‘াাদের দেশ＇না হয়ে দাঁড়ায়। आসলে স্বাধীনতার নাম্ম যহেচ্ছাঢরের বিরোখী সকলেই। কিক্তু

সেই স্বেচ্ছাচার－কে তার নিজের মরো বিকশিত হতে দিতে হরে। লেষাবধি ‘রবার বেটা সেটটই রবে’। গান ছেড়ে যদি নাটক ও চলচ্চিত－কে ধরি， দেখরো ২০১০ সাল ‘আनिলিমিটেড টেটোর’（তথ্যঋপ ：দি টেলিগ্রাফ： ১২－১২－২০১০）। বিসর্জন，রক্তকর্বী，বৈকুষ্ঠের খাত，বীরপুরুষ，চার অধ্যায়，শেষের কবিতা，গোরা，ঘরে বাইরে，অবతুক্তিতা－কি নেই তালিকায়। তাঁর নাট্টক，গল্প－উপন্যাসের নাট্যর্রপ বা কবিতাকেও নাটকীয় রূপ দান সবই চলেছে। সাম্প্রতিক সামাজিক－রাজনননতিক প্রেক্ষিতে ত゙ঁক ব্যবহারই শ্ু নয়，যুগোপর্যোগী পালটে নেওয়ার চেষ্টা র র্যেছে। সত্জিং রায়，ঋত্বিক घটক বা শম্ভু মিত্র এখন ইতিহাস। একালের প্রচ্চ্ট্টাও যে স্বস্থ্যকর，সন্দেহ নেই। কিল্তু নিছক রবীল্জানুরাগ নাকি বাজারের সেরা পণ্ড রবীী্দ্রনাথ，সেটাও আর্রেক প্রশ্ন। যেটাই হোক， রবীন্দ্রনাথ－কে প্রয়োজন হচ্ছে আজকের মানুচের। ভুন－জ্রেটি，অসপ্ি
 বেশ উপজ্ডাগ্য সিরিয়াল। রাজা সেন করেছ্নে ‘ল্যাবরেটরি’ সিনেমা， সাফল্য পাননি যদিও তেমন।

## নব নব র্রাপে এসো

সাম্প্রতিক ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’－র শারদ সংখ্যায়（২০＞০）বিভাস
 জীবনের অন্ত্মিম মুহ্欠র্তলিকে নির্মলাকুমারী মহলানবীশ，প্রতিমা দেবীর সাক্ষ্য এবং অन্যান্ প্রামাণ্ তथ্থসহ একটি আধুনিক জীবনকাহিনীর সক্xে জুড়ে 厄゙ার এই মৌলিক প্রচেষ্টা। এর আগে আমরা পড়েছিন্াাম বুদ্ধদেব বসুর ‘তিথিডোর’ কিংবা সুনীन গঙ্রোপাধ্যায়ের ‘রানু ও ভানু’। রবীক্দ্রনাথের পইক্তিকে কথাসাহ্তিত্যের নামকরণে বাবহারের পণ্রে্টা তো বহ্দিনের। সাম্প্রতিক কালে রয়েছে＇‘ুমি অশেষ করেছ’，＇তিমির বিদার’；＇ ‘বিজন ঘরে’，‘‘্রবাসী পাথি’；‘এত রক্ত কেন’，‘অহহকার，ঢে আমার’ ইত্যাদি। এই শিরোনামাক্কিত উপন্যাসগুলো মোটেই কিল্ু রাবীী্্রিক নয়， যথেষ্ট সমকালীন। কবিতায় রবীল্ল্র－পংক্তির পুনর্বিনাস সমর সেন বা বিষ্ণু দে－র কবিতায় অসংখ পাওয়া যাবে। উত্তরজাতকরা প্রায় সকলেই সে পথে গিত্যেহিলেন। আমরা নয়ের দশকের কবিদের বেশ কিছু টুকরো পঙ্ত্তি তুলে দেখাত চাই চাপন্য আর গভীরতায় চাঁদের রবীক্র্র－ অনুভবের স্বাত্ধ্য ：
ক）শহর গাসছে রাশি রাশি রাঙা ঠোঁটে হাসিরা বলহে－কীরে কতদিন দেরি？
ভ্রমরে ভ্রমরে মৃদু অু্জন ওঠে
কুসুম্মে ঢাকা পড়ে ক্যাডবেরি！
（শিবাশিস মুখোপাধ্যায়）
च）গীতবিতনের খামে গোঁজা আছে মুখহছ゙ছ়া খাম ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে，সাকী ত্ধু হারমোনিয়াম। （মন্দাক্রান্তা সেন）

গ) ঢপের আকাশ সূর্য তারা হাওয়ার তখন কি আস্কারা ... অসীম কালের যে হিক্লোলে তোমার বাবা দরজা খোলে দেখ্খই আমার় প্রাণ উবে যায় রঞ্জিনী।
(শ্রীজাত)
ঘ) গাজনের বাজনা বাজা
আটকতে পারবে না রাজা
নন্দিনীকে পাবেই রজ্জন।
(বিনায়ক বন্দ্যোপাধায়)
টীকা निষ्थ্यয়োজন। প্রতিটি কবিতাই গীতিকবিতা। কখন্না প্রেশ্মর হাহাকার, কোথাও রোম্যন্টিক চাপল্য কখন্ন এক অপ্রতিরোধ্য ভালোবাসার প্রত্যয়। এ্রবং সর্বর্রই রবীন্দ্র-অনুষঙ্গ।

## नবীनের্র বহি निমন্ত্রণ

সাহিত্য-সমান্লোচনার ধরনে বদল ঘটেছে একুশ শতকে। নিছক রসবাদী বিচার নয় তাত্ত্বিকের চোখখs রবীন্দ্রসাহিত্যের পুন্পাঠ হর়়ে চলেছে। স্ট্রাকচারালিজম, পোস্টকনোনিয়ালিজম, গে কিংবা ফেমিনিস্ট — বিচিত্র পশ্চিমী घরানায় তাঁর সাহিত্যকক পুনর্লিখন করা रुচ্ছ। निত্যनতুন অনুবাদে পঠিত হচ্ছেন তিনি। অনুবাদক হিসেবে খ্যাতি পাচ্ছেন উইলিয়াম রাদিচে কিংবা ফাদার দ্ততিয়েন। একুশ শতকে শঙ্খ ঘোষ, অলোকরজ্জন দাশগুপ্ত, শরৎকুমার মুফোপাধ্যায়, সুষ্ব্দু মন্মিক, সুনীল গঙ্রোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, উত্তম দাশ, জয় গোস্বামী — এর মতো কবিয! पै।Mর চোখে রবীন্দ্রনাথের সার্ধ-শতবর্বের প্রাসঙ্গিকতা বিচার করছেন, ত্মেনি অধ্যাপক উজ্জুলকুমার মজুমদার, পরেশচন্দ্র মজুমদার, পবিত্র সরকার, বিমলকুমার মুথ্যেপাধ্যায়, বীতশোক ভট্টাচার্य, তপোব্রত ঘোষ, তরুণ মুযোপাধ্ায়, আনন্দ ঘোষ হাজরা প্রমুখ এই সময়ের রবীন্দ্রনাথকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করছ্ছে। কারো কলমে উকিলের মতো তথ্যবিন্যাস ও অকাট্য যুক্তিজাল, কেট রসবাদী, কারো দৃষ্টি তুলনামূলক আর কেউ বা তাত্ত্রিক। লিটট্ল ম্যাগাজ্জিনের প্রায় সমস্ত সম্পাদকই রবীন্দ্রনাথকে নিত্যে একাধিক সংখ্যা করে তাঁদের সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করছেন।

নতুন সমালোচক আর কবিরাও এই সার্ধশতজন্মোৎসবে ব্রাতা নন। কবিতায়, প্রবন্ধে বা ব্যক্তিগত গদ্যে ঢাঁরা রবীন্দ্রনাথ নিত়্ে মেতেছ্ছেন। যদিও সেই লেখনী সর্বদা ইতিবাচক নয়। কেউ কেউ একালে রবীন্দ্রনাথ অপ্রাসঙ্গিক কত্তখানি, তা যুক্তি সহকারে বুঝিত়েছেন। খারাপ লাগতেই পারে যে-কোনো সচেতন পাঠকের। কিন্তু সেও তো একরকম নেতিবাচক স্মরণ!
তাহলে অনষ্ত একথা বলা यায়, পৃজার ছলে তাঁকে তুলে থাকছে না এই একুশ শতকের শূনা দশক এবং দু’হাজার এগারো। কিন্তু সেইই রবীক্র্রচর্চা কতখানি অন্তরজ্গ আর কতখানি রবিঠাকুর তাঁদের জীবনচর্যায় মিন্লেছেন, তা নিয়ে বির্তকের অবকাশ থেকে যায় যদিও!

## निত্য দেөয়া ফুরায় না যে

মিথ-পুরাণ আর ঞ্রুপদী মহাকাব্যের মতো রবীন্দ্রনাথও যেন এক অসীম আকর হয়ে টঠঠছেন আজ। সেই কবে বিষ্ণু দে ঢাঁকে আধুনিকতার আর্কেটাইপ’ বন্লেছিনেন। চাঁর জীবন ও সাহ্তি্য-কে ভেঙে-গড়ে নিত্য-

নতুন নির্মাণের ক্রিয়া চনেছে নিরম্তর। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদরের উপবাস’, नিত্যপ্রিয় ঘোষের ‘স্নেহের ভিখারী’ কিংবা রণজিৎ গুহের ‘কবির নাম ও সর্বনাম’ যেমন গদ্যের সীমানায় সেই নতুন আলো দেখাচ্ছ।। বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংলাপে সংলাপে রবীল্দনাথ' সেই নবনির্মাণের আরেকটি দৃষ্টাষ্ত।

এপার বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রেণ নেতা-নেত্রীদের মুখ্ে উঠে আসছেন রবীক্দনাথ ‘আঘাত সে যে পরশ তব সেই তো পুরস্কার’ বা ‘যদি তোর ডাক কেট না আসে তবে একলা চল্লো রে’। ভারত-চিনের কৃটনৈতিক সম্পক্ক দৃড় করতে বিদেশমন্ত্রকের সবচেয়ে বড় ‘ব্র্যাল্ড’ রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক মন ও উদারপন্शী জাতীয়তাবাদ। (দ্দ. আনন্দবাজার পত্রিকা/ ১৫-০১-২০১১)

কোয়ান্টম তন্ত্ব্র সাম্প্রতিক চর্চায় রবীন্দ্রনাথ-অইনস্টাইনের বিখ্যাত সাক্ষগংকারকে স্মরণ করে বিজ্ঞানী বিকাশ সিংহ ঢাঁর আমারই চেতনার রउঙ্ে পান্না रলো সবুজ' উচ্চারণে খুঁজ্জে পাচ্ছেন এক দূরদর্শী বিজ্ঞান সচ্তুন মনকে। (ঐ/১৩-০১-২০১১)

একললের ইকেলজজি ও সবুজ-বিপ্ৰবের প্রসঙ্গে উঠে আসছে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা, গান, 'বনবাণী’ কাব্য। অলোকরঞ্জন স্মরণ করান এই রবীন্দপঙ্ক্কি: ‘এই যে ধরুণী চেয়ে বসে আছে ইহার মাধুরী বাড়াও হে।’

## আপন প্রাণের্র ধন

প্রতিদিন সকালে যখন ৯১.১ ফ্রেন্ডস এফ.এম.-এ ‘রবির কর’ শুনি আর শেষ হরলেই রেডিওর নব ঘুরিয়ে দিলে ৯২.৭ বিগ.এফ.এম-এ বাজ্জে 'রবি ঠोকুরের গান’ - आমি পুনর্নব হয়ে উঠি। ওরই মাঝখানে হ্ঠাৎ खुनि অশেষ মিষ্টান্ন ভাল্ডার্রে বিজ্ঞাপনী গানে ব্যবগৃত হু রবীক্দনাথ: আমারে ঢুমি অশেষ করেরো এমনই লীলা তব ...। আর এই রবীন্দ্র-ব্যবসা চলে ক্রমাগত। আধুनিক বা হিন্দি ফিল্মি গানে বিখ্যাত শিল্দীদের দিয়ে রবীন্দ্রগানের অ্যালবাম প্রকাশ শ্রদ্ধার পাশাপাশি বাজার ধরার তাগিদ একালে অনেক বেশি। বিভিন্न টেলি সিরিয়ানে কপিরাইটমুক্ত রবীন্দ্রগানের প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহার অনেকটাই যে পণ্ৰ रিসেবে ঢ゙াকে ব্যবহার, সে বিষয়ে সর্দেহের অবকাশ নেই। তা বলে ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘গানের ও পারে’-তে রাজা ও রক্তকরবীকে পুপে-লোরা জীবনের সঙ্প মিলিয়ে নেওয়া কিংবা 'ঢোখের বালি’ বা ‘নৌকাডুবি’ পরিচালনা সেই শ্রেণীভুক্ত নয়, কখনোই। অর্পণা সেন 'পারমিতার একদিন’ বা চরুণ মজুমদার ‘আলো’-তে - রবীন্দগানকে চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন। নিছক রবীন্দ্রব্যবসার বিরুদ্ধে आমাদের সচেতন করেছিলেন বিষ্ণ দে। উত্তরাধিকার ভেঙে তিনি আনন্গ ভৈরবী আনতে চেয়েছিলেন আমাদের প্রাণে। তা কি হয়েছে পুরোপুরি ? বোধহয় এই নেটট শাসিত সময়ে ঢা সম্তব নয়। তবু বিনামূল্যে দ্রষ্টব্য বৈদ্যুতিন রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশ করে ভাষা প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ আশা জাগায়।

আজকের রবীন্দ্রনাথের পরিগ্রহণ আমাদের নান্দনিক সংস্কার ওধু নয়, শিক্ষিক মানুষের অনিবার্যতা। সে যেভাবেই তিনি দেখুন না কেন। তৃতীয় অঙ্ক, অতএব’ জীবনানন্দের পঙকক্কিকে শিরোভূষণ করা এই আগ্মজৈননিক নাটকের শেষে অসুস্থ নট ও নাট্যকার সৌমিত্র চট্টোপাধায় আবৃত্তি করেন রবীক্দ্রনাথের সেই মন্ত্রোপম পঙ্ক্তি :

রূপনারাণের কৃলে
জেগে উঠিলাম
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেথিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায়, বেদনায়,
সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে জালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্ধনা।
আমৃত্যু দুঃてেরে তপস্যা এ জীবন, সত্যের দারুণ মৃল্য লাভ করিবারে, মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।
‘শেষ লেখা’ কাব্যের এইই একাদশ সংখ্যক কবিতাই আমার, আমাদের এবং সকল প্রজন্মের কাছে এক শাশ্বত উপলক্ধি। মৃত্যুঞ্জয়ী যে অনুভভে আমরা সজ্জীবিত थাকি। কোনো অতিনৌকিক মহামানবের প্রত্যাশা নয়, মানুযের ভিতর সেই্ মহত্ত্রকে জাগানোর স্বপ্ন দেথি। তাই ‘পরম লগন’-এর জন্য কাতর প্রেমিক রবীক্দনাথকে ধু নয়, রিয়ালিস্ট রবীক্দ্রনাথকে এই রক্তাক্ত, সষ্ণ্রস্ত, প্রতারণাময়, ঈর্ষাকাতর সময়ে আমার সঙ্গী করতে চাই। তিমির বিদার উদার অভ্যুদ়্ের আশায় আপন মনে গেয়ে উঠি:

এসো অপরাজ্রিত বাণী, অসত্য হানি -
অপহৃত শঙ্কা, অপগত সংশয়।
(গীতবিতান ः পুজা ৩৭৫)
রবীব্দ্রনাথ এই সময়েও আমাদের বিজয় বৈজয়ণ্তী — অন্ধকারের আপন প্রাণের ধন’।।

## রবীক্র্রনাথের নাটকে গান <br> শাখী ঘোষ প্রাক্তনী, বাংলা বিভাগ

"গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয় এমন আর কিছুত্তই হয় না। এমন নেশায় ধরে যে, তখন গুরুতর কজ্জের গুরুত্ব অকেবারে চনে यায়, বড়ো বড়ো দায়িত্বের ডারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়, বাইরের দাবীগুলোকে মন একধার থেকে নামঞ্জুর করে দেয়।"
‘পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি’ থেকে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এইই উদ্ধৃতিটি তাঁর সঙ্গীতপিপাসু মনের পরিচয়বাহী, আর ‘গীঢাঞ্জলি’, ‘গীতালি’, ‘গীতিমাল্য’ গ্রন্থগুলো কবির সেই মনের পরিপূর্ণ ও ভাস্বর প্রকাশ। তিনি বুঝ্েেছিলেন, বাক্য যা বলতে পারে না, গান াা-ই বলে। তিনি জেনেছিলেন সংগীতের মাধ্যম্ হাদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। ঢাই, কবির কাছে গান বিশ্বসঙ্গীতের রূপে, বিশ্বাজ্মার অণশ, অनির্বাণ সত্তের দিশারী ও ভূমা। এই গানের মধ্যে দিয়েই কবি পেয়ে যান চাঁর প্রার্থিত পরম ও প্রিয়তমাকে।
সংগীত রবীক্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র জীবন জুড়ে, সক্তা জুড়ে বিরাজমান ছিল। তিনি ঢ゙ার জীবদ্দশায় ২২৩২টি গান রচনা করেন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বেথুন সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিকেল কলেজ হলে তিনি পাঠ করেন ঢাঁর সংগীত বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধ ‘সংগীত বড় ভার’, এর পূর্বেই তিনি রচনা করেছিলেন গীতিনাট্য ‘বাল্মীকি প্রতিভা’। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাथ ঠাকুরের প্রথম পাচটি কাব্যগ্রন্থের নামের সাথ্থেই ‘সংগীত’ শব্দটি ও সংগীত জগতের অনুষঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে - ‘‘স্ধ্যাসংগীত", "প্র্াতসংগীত", ‘ছবি ও গান", "কড়ি ও কোমল", "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"। এই সকল নামকরণ কবির অবচেতনে থাকা সংগীত প্রীতিকেই প্রমাণ করে।

এই সংগীতপ্রীতি থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাঁর নাটকে বহু গানের সংযোজন খটিয়েছেন। কখনো পরিস্থিতির ব্যাখ্যায়, কখনো বিষয়ের উপস্থাপনায়, আবার কখনো বা চরিত্রের আম্তরস্বরূপে উপল্নক্ধিতে সংগীতকে অন্যতম প্রধান উপাদান হ্সিাবে ব্যবহার করেছেন। নাটকে গানের ব্যবহ্হার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উডয় জাতীয় নাটকেই স্বীকৃত। আচার্য ভরত ‘o้ার নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন -
" নাট্যবেদং ততশ্চাত্রে চর্তুবেদাঙ্গসম্ভবম্
জগ্রাহ পাঠং ঋথ্বেদাং সামেভ্যোগীতমেব চ যজুবেদাদভিনয়ান্ রসানার্থবনাদপি।"
অর্থাৎ, ঋকবেদ থেকে পাঠ, সামবেদ থেকে গীত, যর্জুবেদ থেকে অভিনয় এবং অর্থববেদ থেকে অভিনয় - এই চারটি উপাদানের সমন্বয়ে নাটক সৃষ্টি रয়েছে। র্রছড়াও, তিনি গানের সন্মিবেশকে 'নাটকের প্রথম কার্य' বলে উল্লেখ করেছেন -

> " গীতেষু যত্নঃ প্রথমং ঢু কার্য শय্যাহি নাটস্য বদাস্তি গীতম্ম্""

অ্যারিস্টটলও গান বা ‘মেলোজ'কে টোস্পড়ির ষড়ক্রের মধ্যে অন্যতম বनলছেন। আবার रुणि अধ্যাপক R. G. Moulton তাঁর 'The Ancient Classical Drama' বইতে নাটকের সংষ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন - "'নাটক হল গান ও সংলাপের দ্বন্দ্ধে সংলাপের ক্রমমঃঃ প্রাধান্য লাভের ইতিহাস।"
সংস্ক্ত নাটকে এবং পাশ্চাত্য নাটকেও আমরা গানের ব্যবহার লক্ষ

করি। কালিদাস তাঁর ‘তিষ্खান শকুন্তলম’ নাটকে পঞ্চমাক্কের সূচনায় হ্সপাদিকার নেপথ্য গীতের ব্যবহার করেছেন－
＂অহিণবমহলোহভাবিদ্দো তহ পরিম্ম্রঅ চৃঅমন্ডদারিম্। কমলসদিমেভামিনিব্দ্দো মাহ্অর বিশ্মরিদোসিনং কহং।।＂ শেষ্সপীয়রের নাটকেও আমরা গানের ব্যবহার লক্ষ্য করি। তিনি শुবু লঘুরসের কন্মেডিুলোতত নয়，ভাবসমুন্নিত দ্রাজেজ্তিগোতেও গানের ব্যবহার করেছেন। কখনো পরিবেশ বর্ণনায় —
＂Love＇s Labour＇s Lost＂নাটকে শীত ও বসন্তের দ্বৈত সঙ্গীতত， কখনো চরিত্র চিত্রণে－
＇Twelfth Night＇নাটকে অরুসিন্নের প্রেম বোঝাতে ব্যবহৃত বেদনাভরা গান－＂Come away，come away，death ．．．．．＂， কখনো তীব্র আবেগের প্রকাশে－
＂Measure for measure＂নাটকে পরিত্যাক্J মারিয়ানাকে সাষ্ভ্রনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বালকের কন্ঠে গীত গান－＂Take，o，take those lips away ．．．．．＂
আবার কখনো ভাবী ঘটনার ইল্সিত দিতে তিনি গানের ব্ববহার করেছেন।＂Othello＂নাটকে দেসদিমোনার গান ওনে আমরা निঃসन्দিক্ধ হয়ে যাই যে，ওてেলা নিজেকে হত্যা করতে দৃঢ়সংকক্প।
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাটকে গানের ব্যবহারের পাশাপাশি আমরা দেখি বাংলা নাটকেও গানের বহল্ল ব্যবহার। সূচনা পর্বের বাংলা নাট্রে গানের ব্যবহার ছিল অনেক বেশি। তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল， দেশীয় যাত্রার অনুসুতি। তৎকাनীन নাটকে গানের প্রয়োগ ছিল বষ্মুখী। মধুসৃদন দত্ত，গিরিশশ ঘোষ，দ্বিজেন্দ্রলাল রায়，ফ্পীরোদ প্রমুখ নাট্যকাররা নানা প্রসজ্গে গানের ব্যবহার করেছেন। মধুসৃদন দণ্টের ‘কৃষ্ব্কুমারী’ নাটকে＂অরে না হেরে আখখি ঝৃরে＂গানটিতে নায়িকা চরিত্রের নব অনুরাগ প্রকাশিত। আবার，‘পশ্মাবতী’ নাট্কে－＇মধুর বসন্ত আগমনে মধুপ গুজ্জরে সঘনে＂গানটি বসণ্ভের আবির্ভাবের বার্তা ऊनिয়েছে।
দ্জিজ্ন্দ্রলাল রায় তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলোতে যেসকন গান বাবহার করেছেন，তার মৃল উদ্দেশ্য দেশপ্রেমের জগরণ। তার গানখলোর মধ্েে দিয়ে কখনো প্রকাশ পেয়েছে দেশের অতীত ঐতিত্যের গ্গৌরবশ্যৃতি， কখনো দেশের বর্তমান দৈন্যের জন্য বেদনা，আবার কখনো দেশের সুন্দর ভবিষ্যতের আশা। ‘প্রতাপসিংহ＇নাটক ও ‘মেবার পতন’ নাটকে এই জাতীয় গানের ব্যবহার দেখা যায়। পাশাপাশি，তিনি কৌতুক পরিবেশন এবং সমাজচিত্রণ অঙ্কনেও গানের ব্যবহার করেছেন－

> " আমরা বিলাতি ধরণে হাসি
> আমরা ফরাসী ধরণে কাসি
> আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট থেরে
> বড়ই ভালোবাসি। ... " (প্রায়শ্চিত্ট)

গিরিশচন্দ্র ঘোমের নাটকে ব্যবগৃত গানণুনা মূলতঃ ভক্তিরসাঘ্থক， বেমন，‘পান্ডবগগগোরব’ নাটকে তিনি একটি শ্যামাসঙ্গীত ব্ববহার করেছেন－
＂হের হের মনোমোহিনী
কে বলে রে কালো মেয়ে ．．．＂
আবার，কখনো ঘটনার তীব্রত সঞ্木ারের উদ্দেশ্যে বা জনপ্রমোদের উস্দেশ্যেও তিনি গানের ব্ববহার করেছেন। জ্যোতিরিল্দ্রনাথ ঠাকুরও ＂たার প্রসহননগুলোত গানের ব্যবহার করেছেন জনপ্রমোদ ও সমাজচিত্রণের উস্দেশে। তাঁর ‘হঠাৎ নবাব’ এর একটি গান－－＂সবে মিলি এস ভাই সুর্রা করি পান＂
বাংলা নাটাসঙীতর এই পূর্বতন ঐতি্য রবীদ্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ঢাঁর কৈশোর পর্বে বাংনাদলশে যাত্রার এবং ঢ゙ার সc্গে যাত্রা ও পাচালি — ৩টার মিख্রণে সৃষ্ঠ একপ্রকার সংগীতবহ্ন গীতাভিনয়ের জন্রিয়তত তিনি প্রতাক্ষ করেছিলেন। জনা যায় বে，জ্যোতিরিল্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহাসিক নাটকের সংগীত রচননার ক্ষেত্রে রবীক্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ সহযোগিতা করত্ন। অর্থাৎ একদিকে यাত্রার প্রভাব，অপরদিকে পারিবারিক প্রভাব ও ব্যক্তিগত সংগীীপ্রিয়তা রবীী্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রবুক করেছিল ঢাঁর নাটেকে গানের ব্যবহারের ক্ষেত্রে। স্বাভাবিকভাবে বিলাত প্রতাগত রবীল্র্রনাथ ঠাকুর ঢাঁর নাট্যীীবন چুর্স করেছিলেন সংগীতময় নাট্যেচনা দ্বারা।
 ব্যবशার খর্ক করেন। ১৮৮－श्रীষ্টার্দে এটি ‘গীতিকাবা’ নামে প্রকাশিত হলেও এটি আসলে নাট্যকাব্। কাদম্বরী দেবীকে উৎসর্গীকৃত এই গ্রচ্থে णাँর প্রথম জীবনের কিছু সঙীত রয়েছে। গানগলো সবই প্রণয়গীতি－ ＇কত্তमিন একসাথে ছিনু＇，＇কাছে তার যাই यদি＇，＇বে जালবাসুক，সে ভালবাসুক’ প্রভৃতি। এরপর ১২৮৭ বসাব্দ প্রকাশিত হয় গীতিনাট্য ‘বাল্মকি প্রতিভা＇। যেহেহ，এটি গীতিনাট্য，তই সংলাপ এখানে সুরের সাহায্যে আবৃত্ত হয়েছে। তবে এর কিছু কিছू সং্লাপাংশ ঈষৎ স্বয়ংসস্পূণ কাবগগীতের মর্যাদা नাভ করেছে।
১২৯১ বঙ্গা＜্দে প্রকাশিত ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ নাটক থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকে স্ব্ঃ：প্রভাবে গানের সংমোজন আরাশ্ত করলেন। এই নাট্কের অধিকাংশ গান পর্রিস্থিতি ও চরিত্রের মনোভাব প্রকাশের সহায়ক। গানতলোর কথা ও সুর প্রাচীন বাংলা কাবসসংগীতের মতে। এই নাটকে নাট্যকার কৃষ্দের মনের আনন্দ প্রকাশ করতে ‘হেরে গো প্রতাত হু，সূযি ওঠঠ，ফুন ফুটেছে বনে’ গানটি ব্যবহার করেছেন। আবার，গহাচারী সন্মাসীর মধ্যে লোকালয় যে অমৃত আনন্দ ছড়িয়্য় দেয়，जারই প্রকাশ পথচারীদদর কণ্ঠে ধ্বনিত এইই গান－＇সরি লো মরি，আমায় ধঁঁশিত ঢেকেছে কে＂।
১২৯৬ বঙ্গাব্দে প্রকশিত ‘রাজা ও রাণী’ নাটকে গান থাকনেও， গানওলোর সেক্রপে তাৎপর্যপূণ বা স্বতঃस্রোত্বাহী প্রর্যোগ ছিল না। পরবর্তীকালে রবীল্দ্রনাথ गাকুর যथন এই নাটকের পরিমার্জনা ঘাান ও ‘তপতী’ নাটকটি（১৩৩৮ বঙ্গাদ্দ）প্রকাশ করেন，তখন ‘তপতী’ নাটকে গানই হয়ে উঠেছিল মুখ। তপতী＇র গানণেোর মধ্যে দিয়ে কবি নাটকের মৃল＂ক্তব্যকে পরিশ্মুট করেছেন। একদিকে＇সর্ব vর্বতারে দহে তব ক্রোধাাए＇উদ্দীপনগীতট্র্র পাশাপাশি নাট্যকর বিপাশার কষ্ঠে＇মন যে বলে চিত্রি চিনি’র মতো প্রণয়সংগীতও ব্যবহার করেছেন।

১২৯৭ বস্গাব্দে প্রকাশিত হয় রবীক্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তী নাটক ‘বিসর্জন’, এই নাটকে গানের অবকাশ কম थাকলেও রবীল্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকে «টি গান বাবহার করেছেন। অপর্পার কর্ঠে গীত आমি অকেনা চললছি , অভবে’ গানটি অপর্ণার পাশাপাশি গোবিক্সমািিক্যের মানসিক পরিস্থিতিকে লোতিত করে। আবার জয়সিংহের আআারে কে নিবি ভাই সঁপিত্তে চাই’ গানটির মধ্েে দিয়ে নাট্যকার্ অয়সিংহের পরিণতিন্ন আগাম সৃচনা দিতে চেয়েছেন।
 এর শেষ ছত্রে একটিমাত্র সমবেত সঙ্গীত ব্যবহার করেন - যার ऊদৃষ্টে যেমন জইফক তোমরা সবাই जাল্লে’। এই গানটি হাসির গান রচনায় নাট্যকরের কৃতিত্ব প্রমাণ করে। পরবর্তীকালে নাটাকার যখন
 কর্লেন, ज্থन তিনি তাতে ৯টি গানनর প্রয়োগ করেছেন। नাটকাটি ‘গোড়ায় গলनদ’ এর पুলনায় ঊৎকৃষ্ঠ। এখানে, কমলমণির কণ্ঠে গীত ‘ডকিলল মমেরে জাগার সাথী’ গানটি বিনোদবিহার্রীর প্রতি তার মুभতার
 প্রেমের রহসসময় खাপনচার্রিতারই প্রকাশ।
১৩১৫ বभাব্দ ‘শারদ্দোৎসব’ নাটকটি প্রকাশের মধ্যে দিয়ে রবীী্র্রনাথ ঠাকুরের নাট্যভাবনার এক নতুন 户িক উন্মোচিত হল। এই নাটকের
 থেকে টৎসারিত। बই নাট্কক নাটকার বালকল্দে কন্ঠে ১টি, ঠাকুরদাদা ఆ বালকদ্দর সমবেত কন্ঠে ২টি, ঠাকুরদাদার একক কণ্ঠে ১টি, সन্যাসীর কट্ঠে ৩টি ও বন্দनাকারীদের কণ্ঠে ১টি গান প্রযুক্ত করেজেন। বেতাসিনীর
 রোদ্রছায়ায়’ গানাট শার্দ ট্সবের আগমনী বার্তা ধ্বনিত করেছে। আবার, ঠাকুরদাদার কন্ঠে গীত ‘আনন্দ্রেই সাগর হতে’ গানটি উংসবের গভীরে দশদিক প্রতিফলিত করর।
 উপন্যাসের নাট্যরপ 'প্রয়শিিত্ত'। এটি পরবর্তীকালে পুর্নলিথিত হয়ে
 ২৪টি গান আছে। মূল উপন্যসে ব্যयহৃত কিছু কিছू গান নাট্যকার অই নাটকে বজায় রেখেছেন। बই নাটকের অনাতম উক্মেখযোগ্গ চরিত্র

 পাড়ায় থ্পিি়ে বেড়ায় কোন খেপা সে’, আমাকে বে বাধধবে ধরে’ গানটুকু তার बই মানসিকতারই প্রতিpলन।

 ব্যবशার করেছেন, এর মধ্যে সুয়ন্দমার কহ্ঠে ৮টি, রাজার ২টি, সুদর্শনার ১টি, ঠকুরদাদা ও অনুচরব্ব্দ্রে ১১টি, বাউन ও পাগলের ৩টি এবং বালকের কণ্ঠে ১টি গান নাটাকার সংশ্রোজন করেছেন। এই নাটকে বাবহৃত গানతলো বিশেষ অত্থ সাহ্কেতিক। সুর্গমার অক্ধকরের মাকে আমায় ধরেছ’, ঠাকুরদাদর আমরা সবাই রাজা নাট্কের মূল

ভাবগ্রছ্ছিটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। এই নাটকের পরিমার্জিত রूপ ‘অর্রপরত্' নাট্যকার প্রকাশ করেন ১৩২৬ বসাc্দ। উতয় নাটককর তত্ব্গগত কোনো পরিবর্তন না থাকলেও সংগীতের ক্ষেঢ্রে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই নাটকে নাট্যকার কয়েকটি গান সহয়োজন করেছেন। এর মধ্যে প্রস্তাবনা গান ‘চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো’ এবং নাটকের শেবে গীত ‘অরূপরীনা রূপপর আড়ালে লুকিয়ে বাজে’. সংগীততদ্বয় নাটকের মৃল বিষয়ের প্রকাশক।
১০১৮ বঙ্গাব্স প্রকাশিত অচলায়তন’ রবীক্র্রনাথ ঠাকুরের রূপক নাত্। এই নাটকের ২৩টি গানের মধ্যে ২২টি গানই নাটকের অন্যতম চরির্র পঞ্চকের কন্ঠে গীত, নাটকের সৃচনাতে পঞ্চকের কন্ঠে গীত তুমি ডাক দিত্যেছ কোন সকালে’ গানটিতে নাটকের মূল সুরটি ফুটেট উঠেছে। 'ওরে আমার মন মেনেছে’, আর নহে আর নয়’ গানতুলোতে সংশয়হীন চিক্তের উক্ষাসকেই নাট্যকার তুলে ধরতত চেয়েছেন।
১৩২৯ বঙ্গব্দে প্রকাশিত হয় রবীদ্দ্রনাথ ঠাকুরের অপর নাটক 'মুক্তধারা’। बকই ছন্দে সংघটিত এই নাটকটির অধিকাংশ গান ধনজ্্̋য় বৈরাগীর। ধনধ্জয় চর্রিত্রটি নাট্কে শিবতরাইয়ের লাগ্ছিত মানুষদ̆র হয়ে প্রত্বাদ জানিয়েছে। ‘মম মারের সাগর পাড়ি দেব’ গানটি जার নির্ভীক হूদয়ের প্রকাশ। লकষণীয়, এই नাটকে তৈরবপহ্ছীদ্দর গান দুটি 'পেয়
 ভাঙার পরই তারা সম্প্রু গানটি গেয়েছে।
สবীক্দ্রনাথ ঠাকুরের অপর নাটক ‘ফল্জুন’’ প্রকাশিত হয় ১৩২১ বঙ্গাক্র। এই নাটকে নাট্াকার সর্বমোট ৩০টি গান ব্যবহার করেছেন। নাটকের প্রত্তেক ছন্দ্রে সাথে একটি পৃথক গীতিভুমিকা আছছ। কেউ কেউ একে বলেছে প্রোলোগ। এগুলো আসলে কয়েকটি প্রাকৃত বস্তু বা অত্ত্তের গীতিতূমিকা, यেমন - প্রত্যাগত বৌবনের গান, ফুল্নন্ত গাছের গান ইত্যাদি। बই নাটকের গান নাটকীয়তকক গ্রহণ করেই তত্তুকে বাখ্যা করেছে। যুবকদলের গাওয়া ‘ওরে ভাই ফাগুন লেরেছে’ গানটি নবযৌবনের প্রতীক, আবার বাউলের কন্ঠে গীত ‘হবে জয় হবে জয়’’ গানটি সত্তের অয়ষ্木নি ঘোষণা করে। ফাল্লুনীর মতো এত বেশীসংখ্যক গান নাট্যকারের আর কোনো নাটকে নেই। অথচ সংগীত এই নাটকে র্নান্ত করে না, পরিবর্তে নাটকের অভ্যা্তরের দ্বার উন্মোচন করে। এরপর, ১৩৩৩ বঙ্গাকে প্রকাশিত হয় র্রবীক্দ্রনাথ ঠাকুরের অনাতম নাটক 'র্তককরবী'। পরিবেশ সংগীত বাদ দিয়ে এ নাটকে মোট গানের সংখ্যা ৭টি। बই নাটকের অধিকাং সং গীতই বিশুর কट্ঠে গীত। 'তোর প্রাের
 মৃত্যুপথ্যাত্রী মানুষগুলোর আর্তনাদ মাত্র। এই নাটকের প্রধানা চরিত্র
 ডুলে ধরত গেয়েছে ‘মোর স্বপনতরীর কে তুই মেয়ে’ গানটি। আবার নन्দিনীর কৃट্ঠ গীত ভালোবাসি, ভার্লাবাসি’ গানটি নাট্কের অন্তরালে বয়ে আসা ভললোবাসার্র সুরট্কিইই প্রকাশ করেছে।
 প্রকাশিত হয়। ‘কমফন' ছোটগল্পের নাট্যর্রপ এই নাটকটি আসলে একটি সামাজিক করেডি। এই নাটকে মোট ৩টি গান বাবহৃত হয়েছে
— ‘मে আমার গোপন কথা’, ‘‘েদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা’, ‘এবার উজাড় কর লহ হে আমার’। তিনটি গানই নায়িকা নলিনীর কৰ্ডে গীত रয়েছে। গানণুলো নায়িকা হৃদয়ের গোপন বেদনা প্রকাশে সার্থক ভূমিকা বহন করেছে।
 ‘বাঁশর্রি’ (১৩৪০ বঙ্গাব্দ) -- অতেও সংগীতির ব্যবহার করেছেন। 'গৃহপ্রবেশ"-এ তিনি ৯টি এবং ‘đাঁশরি’তে ৫টি গান যুক্ত করেছেন। ‘গৃহপ্রবেশ' নাটকে হিমির কণ্ঠে গীত ৮টি গনের মাধ্যমে নাট্যকার যতীনের অবসন্ন হুদয়পট টজ্জাসিত করেছেন। ‘‘ঁশশরি’ নাটকে সুষমার কट্ঠে গীত 'না চাহিলে যারে পাওয়া यায়’ গানটির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে আর্দশ প্রেমের উপনক্ধি। রবীন্জ্রনাথ ঠাকুরের এই নাটকদ্বয় তত্জু অপেক্ষা অনেকাংশে ঘটনানির্ভর। তই নাট্যকার এখানে যে কয়টি গান ব্যবহার করেছেন, তা মৃল উদ্দেশ্য চর্রিত্রের অস্ষ্জজগতের উদ্ঘাটন।
 প্রথম দিকের নাটকগলোত গানের সংখ্যা ছিনো অনেক বেশী। ‘প্রায়শ্চিত’, 'রাজা’, ‘অচলায়তন’ ও ‘ফাল্লুনী’ নাটকে তিনি যথাক্রমে ২৪টি, ২৬টি, ২৩টি, ৩০টি গান ব্যবহার করেছেন। আবার, 'মুক্লারা’, পরবর্তী নাট্কললোতে গানের সংখ্যা ছিল কম। 'শোধবোধ' নাটকে ৩টি, ‘বাঁশরি'তে बটি, 'রক্তকরयী'তে ৮টি, 'গৃহপ্ররেশ', ‘শেষরক্ষ’’ ఆ ঢ্পতীঢত ৯টি করে গান ব্যবহার করেঢেন। আবার দেখি নাটকের পরিমার্জনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তিনি সংখার রদবদল घটিয়েছেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘অচলায়তন’ নাটকে গালের সংখ্যা ছিন্ন ২৩টি। আবার এরই পরিমার্জিত রূপ ‘ুরু’ত গানের সংখ্যা ছিল ৭টি। একই ঘটনা দেথি রাজা’ ও ‘র্দপরতত’ নাটকের ক্ষেত্রে। 'রাজা' নাটকে গানের সংখা ছিল ২৬টি আর ‘অরূপরতত’-এ গানের সংখ্যা ছিল ৩৯টি। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেও গানের সংখ্যার রদবদল রবীন্দ্রনাথের নাটকে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। বে ‘ডাকঘর’ নাটকে একটিও গান নেই, সেই নাটকটি ১৯১৭ খ্রীষ্টবব্দে ‘বিচিত্র’য় অভিনীত হবার সময়, নাট্যাকার তাত ৫টি গান যোগ করেন। ‘রত্তকর্রী’’ নাটকটিও এর ব্যতিক্রম নয়। 'রক্তকরবী’র মুদ্রিত পাঠঠ গানের সংখ্যা ৮, কিস্তু ১৯৩৪ জ্রীষ্টা4ে ‘দি টেগোর ড্রামাটিক’ গ্রুপের পরিচালনায় যখন এটি অভিনীত হয়, ঢখন অতে ৭টি গান ছিল। মুদ্রিত পাঠের ‘তোর প্রাণের রস তো শৃকিত্যে গেল’ ও ভালোবাসি, ভালোবাসি’ গানটির উল্লেথ ছিল না! পরিবন্তে ধ্বপাপূজষাদের কণ্ঠে ছিল একটি নতুন গান - צুল দেথি লাগিল আশ/ আর ভোমরা যাব ঢোমার পাশ।’
রবীল্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে গানের এরূপ গ্রহণ বর্জন পাঠক মনে ত্থা দর্শক চিত্ভে সशশয় জাগায়। কখনো মনে হয়, কবির গান হয়ত্তে সর্বদা নাট্যবিষয়েরে আন্তন্বস্বরূপ উদঘাটনে বা মনের পরিবাছী হয়ে ওঠেনি বা চর্রিত্রের বিকাশ ও বিবর্তনে তরুত্পপপ্ণ ভূমিকা পালন করেননি। প্রখ্যাত কবি ও সমালোচক শম্ট ঘোষ চ゙র ‘কালের মাত্রা ও রবীী্দ্র নাটক’ গ্রে্থে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন পেশাদার রন্গালয়ের প্রত্ক্ষ প্রভাব রবীী্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর ছিল না। কিন্তু জনপ্রমোদের ভাবনা ঢাঁকে বাধ্য করেছিল প্রর়োজনাতিরিক্ত গীত নাটকে সংযোজনে।

এ প্রসজ্গে শশ্ট ঘোয গগনেন্দ্রনাথকে লেখা রবীক্র্রনাথ ঠাকুরের একটি চিঠিও উদ্জৃত করেছেন - "..... চোখ এবং কান দুইয়েরই একেবারে পেট ভরিয়ে ঢুলতে হবে। ..... বুবিয়ে দ্সেয়ার চেয়ে মজিয়ে পেওয়াটইই দরকার ।"

কিজ্ট রবীদ্দ্রনাথ ঠাকুর এই চিষ্তাভাবনা থেকে বে অচিরেই সরে এলেছিলেন, তার প্রমাণ তার 'মুক্ঠধারা' পরবর্তী নীটকণুলো। সেখানে গানের সংখা অনেক যে কন্ম এসেছিন, ঢা আগেই বলেছি। রবীক্র্রনাथ ঠাকুর তাंর তত্ব্মম লক নাটকণুলোতে গানের অতি সুপ্রাসঙ্কিক, সংহত প্রয়োগ করেছেন। চরিত্রের অষ্তররূপ উদ্াট্নে, পরিস্থিতির ব্যাখ্যায়
 নিজ্রের আদশ্শ, চিন্তা, ভাবনাকে নাট্কের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে। आর তার উপকরণ হিসাবে তিনি চয়ন করেছিলেন সংগীতকে। ঠাকুরদাদা, ধনฆ্জয় বৈরাগী, বিন্দू প্রভৃতি নাট্যচরিত্রণলোর সংগীতের মধ্যে দিয়ে রবীক্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাঁর নিজষ্ব জীবনাদর্শকক পৌছে দিতে চেফ্যেছিলেন জনমানসের কাছে। তাই নাটকের সংস্করণে বা অভিনয়ক্ষেত্রে গানের সংখ্যার যতই পরিবর্তন ঘটুক না কেন, রবীন্দ্রনাথের নাট্কে গান কখনো বशিরञ উপাদান হর্যে. থেকে যায়নি, ঢা হয়ে উঠেছে নিতান্তই আভাষ্তরীণ, প্রসস্পিক ও আবশ্যিক।

আলোচননার সমাপ্তিতে বলতে চাই, ৩ধু নাটকে নয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁ সাহিত্য সৃষ্টির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুলে এনেছছন সংগীত জগততর নানা অनুষञ। 'চতুরঙ্স' উপন্যাসে দামিনীর প্রেম উদ্বেল হয়ে উঠেছিল नीলানन्म স্বামীর গান ওुरন -

> " দেখা তোমায় হোক বা না হোক
> তহহার লাগি করব না লোক,
> ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও, তোমার
> চরণ ঢাকি অরোমেলো।"

আবার ‘যোগাবোগ’ উপন্যাসেও কুমুদিনীকে গইতে খৃনি ভূপানী রাগে প্রণয়রাঙা গান। সংগীত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সত্ত জুড়ে বিরাজমান ছিল। কোনো ক্ষের্রেই তিনি তাকে অস্বীকার করতে পারেননি। পরিণত বয়সে অলে সংগীতের মাব্রো তিনি মুক্তির সন্ধান করেছ্লেলেন -

> " মুক্তি বে আমারে ঢাই সংগীত্র মাঝে দেয় সাড়া।"

গ্রহ्তালিকা :
১) প্রশান্তকুমার পাল - রবিজীবনী
২) রমেম্দ্রনারায়ণ নাগ — রবীল্দ্র নাটকে গানের ভূমিকা
৩) শ্্ম ঘোষ — কালের মাত্রা ও রবীক্র্রনাটক
8) শ誛 মিত্র - নাটক রর্তকরবী
৫) শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী - রক্তকরবী : গানের ভিতর দিয়ে
৬) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় — আাত্ন এবং অন্ধকাররর নাট্য রবীল্দ্রনাথ
9) সিতাংসু রায় — সংগীত চিষ্তায় রবীল্দ্রনাথ

# রবীন্দ্রসংগীতে স্বাধীন সুরবিহার : স্বজ্টোতর দাদাগিরি নাকি ঐতিহ্যের অপব্যাথ্যা <br> সৌব্রচ গসোপাধ্যায্থ <br> थাক্তनী বাংনা বিভাগ 

"গান পরের কন্ঠ নির্ভর করে। যে মানুষ রুচনা করে, সে তাকে জন্ম फ্য় মাত্র, যে মানুষ গায় সেইই ঢাকে ইয় đঁচায়, নয় মারে।" রৃর্ৰীন্রনাথ ঠাকুর (সংগীতচিষ্তা)।
২০০২ সালের আনন্দ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান টপলক্ষে কলকাতার গ্রাযু হোটেনের বলরুমে কয়েকটি গানের পরিরেশন এবং তার অল্পদিন भরর ‘অজানা খনির নৃতন মণি" নামের ২২টি রবীীক্দসংগীতের এ্কটি ক্যাসেটের প্রকাশ ছিল্ল সষ্ভবত রবীন্দ্র-স্বত্ব্ব অতিক্রাষ্ত হ্য়ার পর়বর্তী পর্যায়ের সবচেত়ে বিতর্কিত ঘটনা। রনীন্দ্রসংগীততর এ-হেন পরিনেশনে সেদিন বিশেষজ্জজনেরা অনেকে লজ্জ্রিত, অনেকে স্তৃ্ভিত, অনেকে বা ব্যথিত হর্যেছিলেন। আমরা শুনে নেব কত্যেকটি ভাষ্য -
"রবীন্দ্রসংগীতের बমন অসংল্গ বিভ্রান্ত রূপ কিছুতেই্ই মেতে নিতে পারছি না। इত্ত পারে, "লাল গান নীল সুর হাসি হাসি গা্ধ!’' সুভাষ চৌধুরী।
‘'স্বত্ত্ব তিরোহিত হওয়ার সন্গে জড়িয়ে ছিল যে শস্কা, অথবা যা কখনোই रবে না বলে नিশ্চিত প্রত্যয় ছিল অনেকের, তাই ঘটল এই কাসেটে।" — আলপনা রায়।
"হিন্দুস্शুনি গানের সুরধর্মী সর্বস্বতার কাছে আর একবার লুু্ঠিত হন্ল রবীল্দ্রনাথের গানের বাক্প্রিমা।" - অলক রায়চোধুরী।

আর এইসব মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিষ্পী নিতে বললেন -"কে কি বলল, কে রবীন্দ্র স্বরলিপি অনুসরুণ করে গাইনি বলে গাল পাড়ল, কो ধৃষ্টতা বলन, তাতে আমার কিছু यায় আসে না। তাদের কথা আমি গ্রাহ্যের মধোই আনি না।"

এমনতর ঔদ্ধত্য যে স্বत্দ্রেত্রর পর্বে নিতান্তই অনিবারণীয়, সে কথা বলাই বাহ্ন্না। আর এই জাতীয় বিকৃতি, দীর্ঘদিনের প্রথাচিহ্তিত পথ থেকে সরে অসে অন্যতর কোনো গায়নশৈলীমন্ডিত করে রবীল্দ্রসংগীঢের নিরীক্ষমূূক উপস্থাপন জ जাকে ঘিরে বির্তক এই সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই ছোট-বড়ো নানা মাত্রায় ঘটেছে, ঘটছে। কিন্তু এগুলি আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা আমাদের আলোচনার অध্যিঘু স্থাপন করত্ত চই গায়িকা অলপনা রায়ের পৃর্বোক ডাষ্যটি 'স্বন্ত্ত তিরোহিত হ্য়ার সঙ্গ জড়িয়ে ছিল যে শক্কা ..... তাই ঘঘল এই ক্যাসেটে।"

কী ছিল আশস্কা? আর কীই বা ঘটল এ ক্যাসেটে? এই ক্যাসেট থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেব। "ও কেন ভাল্যোবাসা জানাতে আসে।" এ গান বাইশ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথের রচনা। রাগ - পিল্ল, ঢাল - খেমটা। এটি "কৌন পরদেশ" বলে একটি হিন্দি গান ত্ৰে তৈরি। আলোচ্য

कालেটে রবীী্দ্রসংগীতটি গীত হয়েছে এই जাবে — মূল রবীক্দ্র দত সুরের কাঠামোটা বজায় রেথে তার উপর לুমরির চাল আরোপ করেছেন গায়ক। প্রथদেই "ওনো সজনী" কথাটিকে নিয়ে সুরের বিস্তার করা হয়েছে রাগ রূপটি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে। তারপরে মৃল গান। সেখানেঞ প্রায় প্রতি কथাততই মূল সুরের উপর ছোো ছোো অলংকরণ, মীড়, আন্দ্রালন ইত্যাদি নিয়ে ওস্তাদি গায়নের খারাঢি বর্তমান। অর্ধাং उুধু বে রবীন্দ্র দত্ত মুল সুরটি এখানে বিপর্ষস্ত তা নয়, গায়কিটাও একেবারেই আলাদা। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন বে ‘গায়কি’ আর ৮ং’ কিন্তু এক নয়। র্রবীন্দ্রসংগীত গায়িকা সুচিত্রা মিত্র এ দুয়ের তফাত নির্দ্রেশ করে বলেছেন -
"গগয়কী কথাটির সল্গে ‘ঐতি্য’’ কথাটির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বহ্গিন ধরে একটি বিশিষ্ট গায়নরীতির ফুলে সঙ্\}ীতে যে র্ণপ ও
 সম্পূর্ব ব্যক্তিগত।"

তাহলে প্রশ্ন হল, ‘অজানা খনির নূতন মণি"-র মতন কাজ - একে
 জাতীয় গায়ন, যা কিনা মূলস্লোত্র তथ্थাকথিত ‘রাবীল্র্রিক’ রীতি থেকেই অকক্রবারেই আলাmা, তার উপর ‘বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি" নামক দ্বারীর দরবার তো আর একেবারেেই খাটবে না। রবীক্দ্রনাথ নিজেই বলে গিয়েছিনেন -
"দ্ঘারী নেই, শুধু দোছাই আ下ে, এমন অবস্থায় দস্যুকে ঠেকাতে কে भाরে ?"

শুরু দোহাই দিত্যে যে দস্মু ঠেকান্না যায় না, তার প্রমাণ পৃর্বোক্ত নিরীক্ষামূলক আল্যবামটির গায়কের দজ্大োক্তি যা আমরা আগেই উক্মেখ করেছি। আলপনা রায় সষ্তবত একেই আশক্ষা বলে চিহ্চিত্ত করতে চেয়েছিলেন। স্বত্বু তিরোহিত হবার ফলে এই আশক্কা ফল্লবতী হবার পথটা আর অতটুকুও বক্কুর রইলো না।
কিস্তু ইতিহাস বনে, রবীক্রসংগীত্ স্বাধীন সুরবিহার চিহ্নিত ওস্ত্তাদি ঢঙের এই গায়নরীতিরও একটা ঐতিছ্য আছে। রবীক্দ্রনাথ নিজ্জ এই রীতিকে কতটা পছন্দের ঢোখে দ্বেখ্ছিলেন, সেটা তর্কসাপেক্ষ প্রসক্গ (পরে আন্লাচ)। কিক্তু এ কথাটা সত্য. যে রবীক্দ্রনাথের জীবিতকালেই শান্ত্রীয় কলারত্দের কহ্ঠে তাঁর গানের बই জাতীয় Improvised রূপ জন্ম নিতে তুরু করেছিল। এই Improvisor-দের তালিকায় পড়রেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপপশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। পরবর্তীতত खানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, রম্মেচচ্দ্র বন্দ্যোপাध্যায়রাও এই পথেরই পথ্থিক ছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছ

इয়ত্ো সাধারণের অগোচরে খুবই অর্তনীন একটা প্রবাহ，কিত্তু তবু অ প্রাণবান। এই রীতিকে রাবীধ্ধ্রিক বলা যাবে না নিশ্চয়ই। কারণ রবীল্র্রনাথের নিজস্ব গায়কী বা গায়নদীপ ছিল অকেবারেই এ পথথর বিপরীতত। এ বিষয়ে র রীন্দ্রসংগীতাচার্य শাত্তিদ্রে মোষের সাক্ষ্য－ ＂তিনি নিজে গাইবার সময় কোো কোনো হিন্দীভাঙা বাংলা গানে সামান্য সুরবিস্তার করেছেন্ন বটে কিন্তু যাকে বলে আসল তন， সেরকমের কোনো সুরের অলংকরে কোনো গান গাইতে ঔনি নি। জটিল ছন্দের বাঁটতন বা কেবল ‘আ’’ শদ্দ উচ্চারণণে দ্বারা আরোহণ， অবরোহণ যুক্ত কোনোপ্রকার ঢান বাংলা গানে ব্যবহার করতেন না। তিমালয়ের হিন্দীভাঙা বাংন্া গানেই সুরবিস্তার করত্তে，কিল্তু সে বিস্তার ছিল অতি সামান্য। কিন্তু শেখাবার সময় সেই গানই সুর বিস্তার সহ কাউকে শেখাতত দেখি নি। আমি নিজেe কখনো শিখি নি। দিনেন্দ্রনাথের কাহ্，গান শিত্খেছি，অন্যদের গান শেখাতে দেধ্খেছি，কিন্তু তিনি নিজ্জে অরের দ্বারা সুরবিস্তারের গান শিখিয়েছেন বা নিজে গেয়েছেন এমন কখনো শুনি নি। দিনেন্দ্রনাথকে গুরুদদব নিজে তন বিস্তার যোগে গান শিখিয়েছেন ঢা মনে পড়ে না। নানারাপ সুরের বিস্তার ও ‘তান’ সম্মত গরুদ্দবকে নিজের গানে সুর বোজনা করতত দেখিনি। তাই লেখাবার বেলায় তার প্রয়োগ দেখা यেত না। কেবল নিরেে গইবার সময় কখনো
 সুরবিস্তার করেছেন। দুগুণ，টোণুণ বা চ্ন্দযুক্ত বাঁটতান ব্যবহার করতে ওনি নি।

आগের দিন্নের খাাতনামা গণীরা গুরুদেবের গনে যা করেঢেন তা সম্পূণ তাঁদররই ইচ্ছামত্ত তাঁরা করেছ্ন। সংগীতাচার্य রাধিকাবাবুর দ্বারা গীত งরুদদবের হিন্দীভাঙা দুটি বাংলা গানের রেকর্ড আছে। সে গান দুটি
 তানালংকার বহুলতার অনুরূপ কোনো পরিচয় গুরুচদবের কন্ঠে


বিষ্ণুপুর ঘরানার রাধিকা গোম্বামী＂স্বপন যদি ভঙ্্িেে＂অর ‘বিমল আনন্দ জরগা রে＂－बই দুটি থেয়ালাঙ্গ রবীক্দ্রসংগীত রেকর্ড করেছিলেন। অবশাই নিজস্ব চালে স্বাধীন সুরবিহার যোগে। গান দুটিকে রবীক্দ্রসংগীত না বলে বাংলা থেয়াল বলাই শ্রেয়। কারণ এদ্রর ভাবে－ অবয়বে খেয়ালের চিছ্ যতখানি রবীক্দ্রসগীীত্র চিছ্ তার এক তৃতীয়াংশ বর্তমান নয়। অনেকের মতে অবশ্য，এই রেকর্ডের （P2173）পিছদ্ন রবীআ্দ্রনাথথরই আপ্রহ ছিল সক্রিয়। রবী⿻্দ্রনাथ নাকি এই রেকর্ডটি নিজ্ে চালিয়ে শুনত্ত ভালবাসত্তে।＇গো｜সাইজ্রি＇র এই গান নাকি তাঁর এতই প্রিয় ছিল যে বছরের পর বছর মাঘ্যেৎসবে তাঁকে দিয়ে এই্তবে নিজের গান কবি গাওয়াত্ন। রবীন্দ্রনাথের সক্গ রাধিকা গোস্বামীর সম্পর্কের নিবিড়তার কथা ঐত্হিহিক সত। কিন্তু শাত্তিদেব ঘোষের সাক্ষ মাथায় রাখলে গবেষক্দের পৃর্বোক্ত ধারণাটি মেনে নেওয়া কঠিন। এমনকী নিজেরে গানকে রবীআ্দ্রনাথের রায় এবং ছাপানো স্বরলিপির সাহায্েে সেই অপরিবর্তনীয়তাকে সর্বঢোভাবে রক্ষা করবার

бাঁর অঁচুড় প্রয়াসের দৃষ্টান্তু এই জাতীয় বক্তব্যের বিপক্কেই যায়। তবে এইসব তর্ককে পাশ্ ফেলে একটি ঐতিহাসিক তথ্থের অতিমুল্যে আমরা তাকাতেই পারি। রাধিকা গোস্বামীর রেকর্ডটি প্রকাশ পেট্যেছ্নো ১৯১৫ সালে। রবীক্দ্রনাথ তখনও স্বভ্ত্木াধিকার আইনের আশ্রয়েই যান नि। অর্থাং এই রেকর্ডের প্রকাশ ঢাঁর অনুমোদন সাপ্পক ছিন না। ষখন থেকে কবি ঢাঁর সৃষ্টিকে কপিরাইট দিয়ে রক্ষ করবার সিদ্ধান্ত কায়েম করনেন，তथন থেকে（১৯২৬）ঢাঁর মৃश্য পর্যণ্ঠ（১৯৪১）ঢাঁর অनুমে｜দন স্বাক্ষর্তিত হয়ে এই জতীয় স্বাধীন সুরবিহার চিহ্হিত একট্তি রের্কড প্রকাশিত হয়নি। এমনকি জুনেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর কহ্নে এইত্রে ‘অল্প লইয়া थাকি＂গানটির রেকর্ড প্রকাশ করতে দিতে রবীীদ্দনাথ কেন এবং কতখানি নারাজ ছিলেন সেও আমরা জানি। কিক্তু কোনো এক অষ্টাত কারণণ ১৩৮৭ বস্গাব্দে বিদ্যাধর বেক্কটেশ ওয়াঝহৃএয়ার রাধিক্ক গোস্বামীর রেকর্ড অনুসরণে＂স্বপন यনি＂গানটির স্বরুন্লিপি প্রস্তুত করেন এবং ১৩৯৮ বঙ্গব্দ সেটি স্বরবিতান গ্রঙ্যমলার ত্রিষষ্টিতম খત্টের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিশ্বভারতী জানাচ্ছেন－
＂গানটির প্রথম অন্ত্ররায় অনুরূপ সুরের ‘্বিতীয় অন্তরা，＇খুলি মোর গুহ্দ্বার ．．．ভবন্ল＇টক্ত গ্রামাফোন রেকর্ড গীত হয় নাই，উহার স্বরলিপি প্রथম অন্তরা অনুসারে সন্নিবিষ্ট।＂

রবীী্দ্রনাথ্থর অধিকাংশ গানেই যদিও দুটি অষ্তরার ম＜্যে সুরগত সাদৃশ্য প্রভূত পরিমােে লক্ষ্য করা যায়，তভব ছোটোখাটো বৈসাদ্শের পরিমাণও নিতান্ত উপপক্ষণীয় নয়। কাজেই একটি অন্তরার সুর অন্যটিতে চালিয়ে দেఆয়ার বিপদ অनেক। অनেক ক্ষেত্রে সুর ঠিকমতো আনার উপায় না থাকরে এ্রছড়া গতি থাকে না ঠিকই। যদিও তারও নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ব
 জিষ্টাস্য হতে পারে যে এ গানের সুরটি জানার অন্য কোনোই পথ কী ছিন नা？রাধিকা গোস্বামী গানাটি आদगত্তই তলে গেয়েছিলেন। কিন্তু স্বরল্লিপির পিছদে নির্দেশ রইল－＂সম্পৃর্ণ গানটি ঢালাওভাবে গাহিবার৫ রীতি আছে＂’ को করে জানা গেল রীতি আছে？তাছাড়া রেকর্ডে যে প্রভৃত সুরবিস্তার করা রয়েছে，ম্ররলিপিত্ত প্রায় তার সবটাই বর্জিতি। কেন্ন এ একটি রেকর্ডকে যদি প্রামা্য বনে গণ্য করি，তাহলে তার পুরোটাই হবহ রক্ষা করা উচিত। তার উপর সম্পাদনা করা হল কোন यুক্তিতে এবং কিস্সের আদর্শে？এই গান্ট প্রসল্গে আচার্य শৈলজারঞ্জন মজুমদার জনাচ্ছেন－
＂जই जানণুলো অবশাই বাদ দিতত হবে। তা ছাড়া，কজনেরইই বা ক্ষমত আছে ওই সব জটিল তান গলায় তোলার！তরে অই গানের ‘গান’ জংশাইক ব্যেবে গোঁসাইজী গেয়েছেন সেটাই হুনা＇মডেল’। আমি মোহরকে ও অন্যান্যদের ওই＇মডেল＇ধরেই শিখিয়েছি। ．．．．．আমার यতদূর জানা আছে，এ গানের কোনো ম্বরলিপি নেই।＂

শৈনজজরঞ্জন্নর উক্তি থেকে মনে হয় যে এ গান তিনি স্বয়ং রবীক্দ্রনাথের কাছে শেセ্েে নি। কিত্তু কেউই কী শেখেন নি ？শান্তিদেব যোষের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় বেএ গানের গীতরূপ তাঁর জানা ছিন স্বয়ং

রবীল্দ্রনাথের কঠ্ঠ থেকেই। শৈলজার্জ্জন কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিক को শिখিয়েছিলেন আমরা জানি না। কিক্টু ১৯৭৫ সালে 7EPE 3086-
 মুদ্দিত স্ষরলিপি এবং রাধিকা গোম্বামীর রেক্ড কোনোটিউই হৃৃए সাদ্শ্য नেk্। কণिका গানটি আগাগোড়া ঢালাজ্যাবে গেয়েছেন। রাধিকা গোস্বামীর গানটি ‘মঢেল’ रনनে তো তালে ইওয়া উচিত হিল। जছছড়া





























 "भिभाসা হায", "এ মোহ আবরণ" ইত্যাদি গান প্রভূত সুরবিস্তার

 রবীহ্দ্রনাথের তিরোধানের পর। রাজ্জেবী দ্ত্ত ছিনেন শাত্তিনিকেতনেরই ছার্রী। ফनে এই छাতীয় গায়নে দিনে দিনেই শান্তিনিকেতন তथা বিশ্বভারতীর সিলম্মোহর ছৃছ় থেকে দ্ত়তর হয়েছে। অথচ শ্বয়?
 আমাদের চিনিয়ে দেয় এ গানের রাবীল্রিক গীতরীতি কেমন ংөয়া উচিত। এই প্রসল্গে উঠে আসবে গীত ঘটক, রণো অহঠকুরতাদ্র মতো রবীক্দ্রসংগীতের একান্ত শিল্পীঢের নামঞ। গীতা ঘটটকের গলার
 সুরবিস্টার या তাঁর সুরখদ্গ কट्ঠের অনুপম शীরকদুত্তিত आা্র

 প্রকুঙ্লকুমার দাস এর স্বর্রালিপি প্রস্তুত করেছিলেন। সুতনাং গীতা घটকের



 রাবী育ক চরিত্রকে কোथাও ভ্রষ্ট করে নি। जবু 'Derivation' बে 'Derivation' ${ }^{2}$
 কাট করবার প্রবণजাज ছিল প্রবन। সত্তকিক্কর বন্দ্যোপাধায়
 অনালাপপর প্রনণতাটা রয়েই গিয়েছিল। রন্শশাচ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কथা





 দিয়েে সেগলির স্বরলিপি কবি প্রুস্তুত করান।


 গায়न অাগে ছ্নিল না, পরেও রইইলো না, মাঝাখানর দু একটি বিক্कিপ্ত घাট্যা ছড়া। আর একটা সময় বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির সাপটট



 ঐইতাবে जনাनাপ जথা সুরের স্বাধীন বিস্তার ব্যাবগে গান পরিবেশেন কর্তে গেলে যতখানি সাংগীতিক শিক্ষার দৃত্তण প্রয়োজন, অধিকাশ্শ প্রथাগত অলিমপ্রাপ্ত রবীন্দ্রসংগীত গাইढ্যেরই তা নেই। আমাদের দেল
 যতি-বিন্যাস ইত্যাদি বড়ো বড়ো বিযয়তনির উপর যত জোর দেఅয়া रয়, সুর-সাধনা কিষ্বা কন্ত্ত-মার্জনার টপর ততটা নয়। রবীক্দ্রসংীীण

হাতি－ঘোড়া অর যাই হোক্，মূলে যে গান — এই সতাট্ট আমরা প্রায়ই বিশ্মৃত ইই। রবী⿻্飞্রসংগীততর কাব্যমূन्य তার সাংগীতিক মূল্যাক প্রায়শই আড়াল করে দাঁড়ায়। ব্যতিক্রুম অবশ্णই আছে। কিক্তু সংথ্যাগরিষ্ঠ গাইয়ের ক্ষেত্রে এটিই সত্য।

অবে，এর চেয়েও বড়ো কারণ ব্যেট সৌি इল রবীল্দ্রনাথথর নিজস্ব গায়ন－দীক্ষা या পরবত্তীতত শাত্তিনিকেতন্নের সূত্রে নানা আাকার সর্বর্র অनুসৃত। শা／্তিদেব ঘ্যোের সাক্ক থেকে আমরা জানতে পারি ভে কবি নিজে অनেক সময়ই ঢান দিয়ে আপন মন্ন নিজের গান গাইতেন，কিত্তু শেখাজেन না। রবীক্দ্রনাথ নিজে বলেছেন－


 গाइए
 জান্ডারে থাকা এক জাতীয় গানन जানের मাবী আহू，সেथाए তিनि


 আর কোনোই সংশায় থাকত না।
 आधूनिক যूূগ আমরা যাকে ‘তান’ বলি আমাদের দেশের প্রা⿵⺆ন সংशীত
 শারঙ্দেবের ‘সঙ্গীতরত্নাকর’ গ্রç বলা আছে－

পরিস্কার বোঝা যাচ্ছু যে ‘তান’ বলতত এখানে একটি স্বরের ব্যাপ্তিকেই বোঝাতো হচ্ছে। মৃহ্নাयूক্ত স্বরসমষ্টির নাম হচ্ছ গ্রাম। ৯ শতাব্টীর

 अহোবল প্রীীত＂সभীত পারিজাত＂গ্রচ্থ আছছ－
 अসম্পুর্ণাশ্ড সম্পূর্ণা বুৎ ক্রুমোচ্চার্রিতশ্চ বাঃ＂＂
 ＂বৃট্তান＂এর কথা আছু কিন্তু মূল গান ক্রিয়ার সজ্গে जন ব্যবহারের
 সम্পক্ক যা বলা হয়েেেে，তা আরও প্রণিধান য্যেগ্য－
＂ভেন বিস্তার্यতত রাণঃ স जানঃ কথ্যতে বুধৈঃ，অদ্ধ কৃট বিভ্রেদ দ্বিবিধান্তে সমীরিতাঃ＂

অর্থাৎ রাগের বিস্ঠার যার দ্বারা ঘটট তাই হল जন। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর＂রবীক্দ্রসঙ্গীত তানের স্থান＂প্রবক্ধে লিখছেন－
＂बঐই বিস্তার কিল্ন স্বরের বাঁধা হকের মধ্যে নয়। ষড়গ্রামের মাড়ব （इয়য়্বর্মযুক）কিংবা ওড়ব（পঞ্চম স্বরযুক্ত），যে ঢনই হোক না কেন， স্বরগুলির পর্যায় ঠিক র্রেথে শে তান তকেই＂শৃদ্ধতান＂বলা হুয়েছ্， जার অन্যা হালে অকে ‘কৃটতান’ বলে নিন্দা কর়া হয়েছে। এর থে＜েই বোঝা যাত্ৰ বে তানর সীমা এতোই নির্দিষ，অার বিস্তুর এতোই
 বनরেই চলে। যে অবকাশটুকু আছে সেটা সৃষ্টির নয়，কারিগরির।＂















 গায়ক，यिनि সে গানকে কন্ঠে ধারণ করছেন，তিনি উপস্থাপক মাত্র। অই

 সেই সময় তিনি শিল্পী। কিন্তু ১৮০৫－Q এর মক্চোপপ্থাপনার সময় তিনি
 কোলো বাত্তয় घটত না।
 স্বাধীন সুরবিষ্ঠার করতত দেবার অধিকারের প্রশ্নে। দিনীপকুমার রাত্যের সক্গে তাঁর বিখ্যাত তর্কের কথা আমরা জানি। রবীী্দ্রনাथ বলেছিলেন－ ＂‘xষ কथা সুরবিহার সম্বন্ধে। ．．．．．অচ্ত বে ওণী ছাড়া পায় তাও মানি！ আমার অनেক গান আছে যাতত গুনী এ রকম ছাড়া পেরত পারেন অনেকখানি। আমার আপজি এখানে মূলনীতি নিয়ে নয়，তার প্রয়োগ নিয়ে। ．．．．．তোমার স্বকীয় ঢঙে ‘হে ক্ষলিকের অতিথ্থি＇গাইলে ফেভাবে， आমার সুরের গঠনভন্গি রেণে এब্সপ্রেশনের যে স্বধীনতা তুমি নিলে， তাতে আমি সত্তিই খুশি হয়েছি P＂
এজ্সপ্রেশনের স্বাধীনতা এক，আর সুর বিহারের স্বাধীনত আর এক। সে তর্ক এখন थাক। কিক্টু রবীক্দ্রনাথ সতিই খুশি হয়েছিলেন कী？সাহানা

দেবীকে লেখা চিঠিতে তাঁর কথা -
"...... 'হহ ক্ষণিকের অতিথি' সেদিন মন্দু গেয়েছিল - সুর্রের মধ্যে কোনও পরিবর্তন ঘটায়নি। তার মধ্ধে ও যে ধাক্কা লাগিয়েছিল সেটাতে গান্নর ভাবের চাইতে ভभি প্রবল হয়ে উটেছিল। দেখলুম শ্রোতদের ভালো নাগল। গানের প্রকাশ সম্বন্ধে গায়কের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা जগ্যण মানcেই হবে। ....."
— এই ‘অগতা’ শব্দটিই তো বুবিয়ে দিচ্ছে নির্তপায় রচয়িতার
 ছিল -
"তোমদের গান যেন আমার গানের কছাকাছি হয় ""
এই কাখ্রিত গায়ন কবি थুঁজে পেয়েছিলেন সাহানা (বুনু)-র গানে "যে গানে যতখানি আমি আছি ততখানি ঝুনুও আছে — এই মিলনের দ্বারা যে প্রূর্রা ঘটট সেটার জন্য রচয়িতর সাগ্রহ প্রতীষ্ম আছে।" রবীন্র্রসংগীতের নিবেদেে এমন মিলন কদাচিৎই ঘটে। जাহারা ধৃর্জ্জাট প্রসাদের মতো মর্মাত সম্যদারই বা কজন পেক্যেছিলেন রবীদ্দ্রনাথ? দিলীপকুমারের পরম সুহৃদ ধুর্জ্জট প্রসাদ্র দেরি হয় নি রবীক্র্সসংীীতর মূল প্রকৃতিকে চিনতে -
‘সংগীচে সুরের মিশ্রণ এবং ববচিত্রোর সাহয্যে গুরুভারকে লঘু না করে, সহজ্জ বহ্ন করানো - এই হল রবীল্দ্রনাথের একটি কৃতিত্ব P" রবীক্দ্রসংগীতে গায়কের স্বধীী সুরবিস্তারের ক্কেত্রটা কেন সংকীর্ণ অ ধরঢে পেরেছিলেন বিব্ভুনারায়ণ ভাতঋন্ডের এই প্রিয় শিষ্য -
"‘াংলাভাষায় লেযা গানে তনের সুর্যোগ কম। ততটুকু তান সষ্তব যতটুকু Breath Group এর শেবে অব্থের ইঙ্গিতে এবং ছন্দোবৈচিত্রো পাওয়া যায়। তার বেশি তান দিলে রাগিণীর বিকাশ হয়তো হবে, কিল্তু ভাयা, ছ্দ্, অর্থ ও সুরের ভারসাম্ নষ্ট হবে — অর্থাৎ সংনীীত হব্রে ना।"

রবীר্দ্রনাথেরও জানা ছিল -
"বাঙালি ভাগ্যদ্দাযে কুকাব্য লিখরে পারে, কিন্তু অকাব্য লিখতে কিছুত্তই जার কলম সরবে না!" তাই -
"বাংলা গানে হিন্দুস্থানী সংগীতত্র মতো অবাধ তানালাপের স্বাধীনতা দিদে তার বিশেষড্ব্ব নষ্ট হয়ে যাবার সষ্ডাবনা আছে।"

তাছাড়া ‘অধিকার ভ্রে’ বলেঞ তো একটা কथা আছে। রবীদ্দ্রনাথ নিজেই ‘গড়পড়ত’’ গায়ক আর ‘थ্রতিভাবান’ গায়কের মধ্যে সার্থক] করেছিলেন দিনীপকুমরেরে সন্গে আলোচনায়। গানের গাি বে অনেকখানি তরল তা यেমন কবি মানততন, আমরাఆ মানি। কিন্তু অযোগ্যের হাত্ত ভার পড়লে তার চেহারা কতটা ভীতিপ্রদ হয় তার নমুना রবীন্দ্রনাথও দেণ্থখিলেন। এই সেদ্নি আমরাও দেথ্খেছি জনৈনক কুমারজ্িিতের মধ্যে। গায়ক যতবफ़ইই প্তিভাবান হন না কেন,

রবীী্দ্রনাথ্থর প্রতিভার পাশে বে তিনি ‘গড়পড়তা’ এটা আমরা সবাই মানি। আর তাছাড়া ঁঁার অনুপস্থিতিতে তাঁর গানে Improvisation এর ‘অধিকার’ বা ‘প্রতিভা’ কার এবং কতখানি সে বিচারের হুড়াষ ভার কি আমালর কারো হনে পারে? রবীক্দ্রনাথ নিজেও হয়েত অ জানতেন। কারণ "রচ্না বে করে" 'রচিত পদার্থে" দায় রকমাল ঢাঁরই। তাই নিজ্জের জীবদ্দশাতেই প্রতিভাবান, গড়পড়তা নির্বিশলে সকল শ্রেণীর গায়কের জনাই তিনি অনুষ্ঞা রের্থেছিলেন ‘আমার গান আমার মতন করে গেয়ো।"

এই মন্তবাটিই চিহ্তিত করে দেয় রবীন্দ্রসংগীতের গায়কিকে। 'Improvisation' এর তাগিদে স্বাধীন সুরবিशার করে যারা এ গান্র এক স্বতন্ত্র গীতরীতিকে দিনে দিনে জন্ম দিতে চেয়েছেন, ঢাঁদের উদ্দেশ্শ রবীন্দ্রনাবথর কথ্র উদ্ধারযোগ্য -
"পরের গানের উন্নতি সাধনে প্রতিভার অপব্যয় না করে নিজের গানের রচনায় মন দিলে তাঁরা ধন্য হতে পারেন। সংসারে যদি ঊপদ্রব করত্তু হয় তবে হিটলার প্রডৃতির ন্যায় নিতের নামের. জোরে করাই ভালো।"

স্ব্ত্ত রইল্লো কি গেলো সেটা কথা নয়। গায়কি এমনি একটা জিনিস যা কোনো বিশেষ ধারার গানের মৃল প্রকৃতিকে চিনতে সাহায্য করে। সৌ্ গীতরীতি या কি না স্বয়ং রবীক্র্রনাথের কঠ্ঠ থথকে নিঃসৃত হয়ে দিন্ন্দ্রনাথ ఆ পরবর্ত্ত যুপের শান্তিনিকেতনের গীতপ্রবাহের অনা ভাল্ডারিদের এবং ৰঁৰের শিষ্য প্রশিষ্যদের সূত্রে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় কণ্ঠ থেকে কর্ঠে আজ এক ক্লাসিক র্গপ নিয়েছে তাকে চালেঞ্জ হুঁঢে দেওয়া ঢো স্রষ্টারেই্ অসম্মান! সদ্য থ্রয়াত রবীক্দ্রসংগীত সম্রাক্টী সুচিত্রা মিত্র একবার বলোিলেন -
"বাক্তিত্বের পার্থকোর জন্য বিজিন্ন শিল্পীর গাইবার ঢং বদলাতে পারে, কিন্তু ‘গায়কী’ বদলায় না। বদলানো উচিত নয়। অর্থাং s্রpপদের গায়কী বদঢে তাকে খেয়াল বানানো অথবা রবীল্্রসओতের গায়কী বদলে তকে לুংরি বানানো — এ অপরাধের ক্কম নেই। তা সে যত বড় পল্ডিতই করুন্ন না (কেন।"

যৌবরের উদ্দামতায় দিলীপকুমার কবির সঙ্গে তর্কে নের্মেছেনেন। ঢাঁকে বশও করেছিলেন। কিন্তু শেষ অবধি নিজের ভুল বুঝতত তিনিও বাথ্থ হন नि। বিগত শতকের ‘৮’ এর দশকে $এ$ নিয়ে শ্রীযুক্ত অমিতভ ঘোষকে দেওয়া তাঁর সাক্ষংকারে তিনি বলেছিলেন -
"সেদিন আমি ভুল করেছিলাম শ্রষ্টার স্বাধীনত স্বীকার না করে। সেই কারণে ‘হে কণিকের অতিথি’’ সুরবিহার সহবোগে আর কখনভ কোলাও গাই নি - কবিবর নিজে সে অধিকার আমাকে দিত্যে গেলেও"

তবু, এত কিছুর পরেও কেউ কেউ থাকেন, যারা বুবেে বোবেে না। তেমনই একজন শদ্ধেয় শীযুক্ত অমিয়রজজ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ঢाँর উচ্চাস সঙ্গীতে রবীक্দ্রনাথ প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই জনাচ্ছেন -
"খvয়াল বলতে ুুধু চার লাইনের গানককেই বোঝায় না। থেয়ানের মষেে আছে তন ও বিস্তার অর্থাং সুরের বিবিধ বিন্যাস। অমুক শিল্দ্পী থেযোল

গান গেয়ে শোনালেন, তার মানে এই নয় যে তিনি শ্টু চার লাইনের গান শোনালেন। তাঁকে চার লাইন গারের অতিরিক্ত আরো কিছু করতে হয়েছে। সেই আরো কিছুর প্রয়োজন আছে রবীন্দ্রনাথের খেয়াল গানে।" অমিয়বাবু বুঝতেই পারেন নি যে রবীন্দ্রনাথের থেয়ালাত্গের গান রচনার পিছনে বাংলা খেয়াল বানানোর কোনোই প্রনোদনা ছিল না। রবীক্দ্রনাথ কোনোদিনs জয়জ্যয়ত্তী কিম্বা কানাড়া কি বেহাগের অন্ধ দস্যুবৃত্তিতে ব্রতী হন नि। দিলীপকুমার রায়কে স্পষ্টই জানিয়েছিলেন -
'আমি যে গান তৈরি করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারার একটা মূলগত প্রভ্রে আছে - এ কथাটা কেন তুমি স্বীকার করতত চাও না? তুমি কেন স্বীকার করবে না যে, হিন্দুস্থানী সংগীতত সুর মুক্ত পুরুষ ভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে, কथাকে শরিক বলে মানডে সে যে নারাজ — বাংলায় সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমারভ্রত জার নয়, সে যুগলমিলনের পক্ষপাতী।"

এই কারণেই ঢো গুরুর কাছে কালো কালো কম্বল চাওয়া অকিঞ্ধিৎকর গান যখন র্পপ পায় ঈশ্বরের প্রেম সুধারসে মেতে ওঠার গানে, তখন সেই অর্ত্তকার রূপাষ্তরকে তান কর্তব্যের প্রশ্নে ধরতে চাজয়া বাতুলতা। ২০০২ এর ‘‘আন্দ সন্ধ্যা"-য় গ্র্যান্ড হহাটটলের বলরুমম গায়ক যখন "চরণতলে কোটিশশী" কथাটিকে বার্বার ভ্রেেে ভেৃ্ে নানা ভঙ্গিতে পরিবেশন করেন তখন রাগরূপের পরিশ্রুটনে উৎকৃষ্ট এক "বেহাগ" জন্ম নেয় ঠিকই, কিন্তু নষ্ট হয় "রবীন্দনাথের গান।"

দিলীপকুমার রায় রবীপ্রনাথকে সাবধান করেছিলেন -
 নেওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। ..... বাজে শিল্⿱ীর দ্বারা আপনার গানের Caricature রোধ করতে পারবেন না।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে পক্ষবিস্তারের স্বাধীনতা দিতে ঢেয়েছিলেন মুষ্টিমেয় ‘‘শিক্রী-গায়ককে’। এটাই সষ্তবত কাল হহ্যেছিল। ঐতিহ্যের অপব্যাখ্যা তো একেই বলে। ঢাঁর কথাকে চাল করে তাঁরই গানকে ধ্বংস করতে ব্রতী रয়েছিলেন কোনো কোনো উত্তরসাধক। ঢাঁরা ভুল্লেছিলেন যে রবীন্দনাথ এমন কথাও বলেছিলেন -
"আর্টে প্রগলভতার চেয়ে মিতভাষ, বাহ্ল্যের চেয়ে সারল্য শ্রেষ্ঠ।"

আর এই সবের জাত আটকানোর শেষ দোহাই ১৯২৬ এর কপিরাইট যখন ২০০১-এ উঠে গেল, তখন তো ‘আমরা সবাই রাজা’। কোনো निষেখ, কোনো অনুজ্ঞাকেই গায়করা তখন আর "গ্রায্যের মধ্বেই" আजেन ना।

তবে কেউই কি তুনতে পাননি কবির কন্ঠস্বরকে, সত্য শিল্পীকে তাঁর সৃষ্টিকার্বে আহান জানানো প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত? হঁাा, পেয়েছিলেন। তাঁদেরই কেট কেঊ रুলেন শুভা মুদগল, ভীমসেন যোশী। রবীল্দ্রনাথ্থে প্রতি অবনত শ্রদ্ধায় ऊাঁরা ঢাঁর গান কন্ঠে ধারণ করেছেন, নিজ্ৰস্ব Improvisation-কে সঙী করেই। কিন্তু जাতে ব্যাহত হয়নি
 তুলে मिलाম -
"গুরুদেবের গান। দরবারি কানাড়া। তই শিখত্তে আমায় আলাদা করে তালিম निতে হয়েছিল।"

আজ যারা রবীন্দ্রসংগীতকে ‘দশ আডুল দিয়ে’’ স্পর্শ করবার নাম্ম ছিনিমিনি খেলতে লেগেছেন, রবীন্দ্রনাথেরই একটি কথা ঢাদের উদ্দেশ্যে বলে আমার বক্তব্য শেষ করন -
‘আधুনিক যুগের শ্রদ্ধাহীন স্পর্ধা দ্বারা এই তপস্যাকে মন থেকে প্রত্যাখ্যান কোরো না — অকে স্বীকার করে নাও।"

আকরপঞ্জী :
১) তোমায় নতুন কবে পাব বলে - অমিতাভ ঘোষ
২) রবীন্দ্রসংগীত - শান্তিদেব ঘোষ
৩) মনে রেথো - সুচিত্রা মিত্র
8) রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা — শৈলজারঞ্জন মজুমদার
৫) প্রাণের গানের ভাষা - অমিতেশ সরকার
৬) গান হতে গানে — সুধীর চক্রববর্তী
৭) রবীন্দ্রনাথের গান - সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯) কथা ও সুর — ধূর্জ্জটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
১০) রবীক্রনাথের গান — প্রবীর ञহঠাকুরতা

# একটি সংন্নাপিকা 

সুদর্শন র্রাষ্সচৌধুর্রী মাননীয় উচ্চশিষ্মামন্ত্রী, পঃ বঃ সব্রকার

- आभনার সময়কার কলেজ মাগাজিন নিয়ে কোন স্মৃতি মনে পড়ে ? আधকাল যে সব মনোহারি কন্েজ মাগাঞ্মিন হৃত্চ, সেরকম কনেজ



 नবীন দ্বন্দ আমাদের লেখাত্ত ছপপ ফেলোিিল। আমাদর সময় অসীম

 দৃট্টিত্গি कि?
আমাफের লৌতাগ্য বে আমরা রবীক্দ্রনাথকক এত কাছে থেকে পেয়েছি बকজन বাংলাবাপী হিসাবে। আমাদ্রের বাক্তিগত সামগ্রিক ও সামাজিক

 তবে সময় যত এগিয়়ছছ তত তিনি ফিরে এসেছ্নে। রবীद্দ্রনাথের

 করার চেষ্টা করজ পার্।
- কলেজ প্রাজন্নী হিসেবে সে সময়ের কিছু স্शৃতি যদি বলেন।

প্রথম সেন্ট জেভিয়ার্স কনেজ্র ভর্তি হতে যাই। সেটাও একটি নামকরা

 সেটা হল এখানকার পরিবেবশ, ব্যেখানে ধনী ও গরীবের পার্থক্য কখনো

ছাত্র শিক্ষক প্রততকের মধ্ধেই অান্তরিক সম্পক্ মনকে নাড়া দিয়ে যায়। অनেকদিন হর্যে ডেল এখনও পুরোনো বক্ধু কিছু রয়েছে যাদের সাথে আমার निয়মিভ ব্যেগাবোগ আছে।। आমি, অসীম (চট্টাপাধ্যায়), ধৃতিমান .....
 কমুনিষ্ট বির্রাধী জিগির তোলর চেষ্টা এনং তার বিক্রেদ্ধে আমাদের অর্থাং
 যতই রা凶নীতি থাকুক, ছার্রদের সাथে শিকককের স স্পর্ক সবসময়েই ভালো, এমনকি স্টাক্ষেদ্র সাথ্।
 किছू यभि यলেन?
১৯৬৬-ঢে বি.এ. পাশ কব্রবার পর অসীম (চট্টোপাধ্যাম্), অশোক সেনগুপ্তু এবং আমাকে কলেজ কর্ত্পল্ক অম.এ. পড়বার কর্ম দিতে সরাসরি অস্বীকার
 আমরা নাকি বিপজ্ট্রনক। बর আসন অর্থ বামপঘী আদর্শের সাথে আমাদের
 আমাদের ছাত্র আন্দোনন। আমাদের ফর্ম না দেওয়ার প্রতিবাদ্দ সেই মুহ্রে ছা্ররা বিক্ষেভে অগির্যে আসে। পরের দিন থেকেই ধর্মঘট খরু হয়। অনা কনেজের ছাত্র-ছার্রীরাও এই ধর্মঘটট যুক্ত ছিল। তদানিষ্তন বি.পি.এস.-এর निতৃত্বে এই আল্দোলন আরও সপ্প্রসার্রিত হয় পশ্চিমবাংলার তদানিষ্তন ছাত্র সমাজের মধ্যে। ছাত্রদের সমর্থনে সমাজের অন্য মানুষও অগিয়ে এরেছিলেন । ছাত্র জীবনের অই আন্দোলন আমার জীবরে দাগ কেটে গোে।

- প্রেসিড্ডেন্গি কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর, আপনার দৃষ্টিতল্পি कि?
প্রেসিডেলির উন্নতি করতে হলে সবাইকে সাথ্রে নিয়ে রগোত্ত হবে।অতীতের্র অভিষ্টো থেকে প্রেসিডেন্সিকে শিক্ষা নিতে হবে। গবেষণাক্ষেত্রে সবচেেেে কৃতি ছাত্র/ছাত্রীরাই এই কনেজে আলে। তবে সব কলেজেই কমবেশী అলো ছাত্র-ছাত্রী থাকে। Credit Transfer, Semestar পদ্ধতি, উন্নত গবেষষা — এই বিষয়ণণিরি এপর্র পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় থেকে কিছু কাঠামোগত কারণে সষ্ভবপর হ়ে ওঠঠ নাई.। কলেজের 'Routine' পদ্ধতি, যাতত গবেষণা বিষয়ে বাধা হর়্ে না ওঠে সে বিষয়ে আরও গভীরভবে চিন্তার দরকার।
- বিশ্ধবিদ্যালয় হিসাবে প্রেসিডেন্সি কোন পতে অগ্রসর হবে? কি কি পরিবর্তন দেখতে চান এই কলেজটিতি?
একটি Full Scale University $\mathfrak{\cdots য ় া ~ স ম য ় স া প প ক ্ ষ । ~ স া ম ন ে ~ চ ে ন া ~ ও ~ অ চ ্ চ ে ন া ~}$ প্রতিবন্ধকত আসত পারে। নিজ্জেকেই বেছে নিতত হবে সে University হিসাবে কি কি পরিবর্তন দেখতে চায় এবং মনে করি, নিজক্ষেত্রে সম্পন প্রাক্তনীরা এ বিষয়ে সাহযय করতু এগিয়ে আসবেন। প্রেসিডেলি, যাহ বিশ্ধবিদ্যালয় হিসেবে হয়ে উঠতে পারে সমগ্র পশ্চিমবক্পের পর্ব।
- বर्তমান অবস্থয় উচ্চশিক্ষাক্ষে্র্রি কোন কোন সংকটেের মধ্যে দিত্যে याष्ठे?
চেষ্টা চলঢে রাজ্যের হাত থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরিয়ে কেন্দ্রের আওতায় আনার। বিশ্ষায়নের প্রভবে সবকিছুকে একঢালা করে দেবার প্রচেষ্ঠা, ঠিক যেন তালের দেশের মতন। আমরা এটা মেনে নিতে পারি না এবং এর প্রতিবাদ জানাই। শিক্কেকে Corporate Sector-बর হাতে তুলে লেওয়া ভুল। শিক্ষা যদি Corporatise रয়ে যায় जা रলে বিশাল অংশের গরীব ছাত্র-ছাত্রী এবংং গ্রাম থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা থেকে বঞ্ধিত হরে।
- উচ্চশিক্ষামব্ত্রী হিসাবে আপনি শিক্মক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন আনঢে চन?
চলমান পদ্ধতিতে এগোলে চলবে না। নিত্যনতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। Private tution নষ্ট করছছে Quality Education-কে, এটা শিক্ককে নিম্নুथী করে তুলছে। কোন শিকা সং্স্থাই এতটা কতিক্র নয়, যতটা ক্ষতি Private tution-बর অভ্যাস করতে পারে।
( সুদর্শন রায়চৌধুরী প্রেসিডেসি কলেজের একজ়ন পাক্তনী, রাষ্ট্রবিষ্ঞেন বিভাগ সাক্ষাৎকারটি নির্যেছেন সৌমি মুখার্জী, সম্পাদক, রাষ্ট্রবিষ্ঞান বিভাগ, ছৃততীয় বর্ষ।)


# Meeting Prof. Suranjan Das <br> Vice Chancellor, University of Calcutta. Department of History, 1971-74 

## 1. Presidency has just been transformed into a unitary university status, what do you feel about that?

Well, I am happy. I studied at Presidency. I have very fond memories of my College days, and I am indeed glad that this transformation has at last taken place. I have a very high regard for the academic strength of Presidency. With the new status, Presidency must rise to further heights. But I also think a structural reorganization of Presidency requires to be undertaken in terms of recruitment of teachers and development of other infrastructure facilities. Until now, Presidency was mainly geared for undergraduate teaching, though it did offer some Post Graduate courses with complete academic autonomy. I am sure under the leadership of your esteemed Vice Chancellor, Presidency will fulfill the society's rising expectations.

## 2. Please, share with us some fond memories of your college days.

I studied in South Point High School and frankly, I remain relatively more attached to my school. However, at Presidency I had the opportunity to be taught by some of the finest teachers that Bengal had during that time. They gave us personal care and attention, and encouraged us to think critically and independently. I later studied in Oxford, but my initiation to the world of History came from my Presidency teachers. At Presidency we also learnt a lot outside the classroom. The library exposed us to the worid of knowledge, and Mr. Probodh Biswas and Mr. Subodh Biswas in the library were of great help in our scholastic pursuits. Most important, Presidency enabled us to interact with the brightest minds of Bengal of our generation. All our friends from Presidency are well placed today; interaction with them helps me to shape my thoughts even today.

## 3. Tell us something about the college magazine at that time?

I remember we were excited when it came out. It reflected, and I am sure it still reflects, the academic mind of the College.
(The magazine was not published between the years. 1969-72. It was resumed in 1973.)

## 4. What has been your perception of Rabindranath Tagore?

I see Tagore as a holistic personality. He was much more than a littérateur. He was a philosopher, a musician and a thinker with strong insights on how independent India should be. When we interpret Tagore today, we have to see him from this perspeciive. India is facing multiple developmental challenges, especially in the context of globalization. We can certainly fall back upon Tagore's vision of nation-building to confront the crisis. His ideas about relationship between agriculture and industry, or about national culture and education, or about how to interact with the outside world, have great relevance for the present day.

## 5. How do you think the youth today perceives the "legend"?

The youth needs to know much more about Tagore. In our childhood when we were first exposed to literature, we read Rabindranath Tagore, Bankim Chandra, Sarat Chandra, Premchand, Sukanto Bhattacharya or Satyajit Ray. However, kids today tend to be first exposed to Batman, Spiderman or Superman. Not surprisingly, a T.V. Channel revealed how a considerable section of the youth it interviewed could not tell for which work Rabindranath Tagore received the Nobel Prize, or in which year he received the Prize. This is certainly unfortunate. The fault, however, lies not with the youth, but with their parents, the education system and their teachers.
6. You mention the faulty education system, what changes do you think should be made?

I shall focus on higher education. As i see it, the fundamental challenge for our higher education is to strike a balance between quantitative expansion and qualitative improvement, of course, in tune with equity and justice. Our Gross Enrolment Ratio in higher education is about $11 \%$, which needs to be at least doubled in the coming years to make India a knowledge-based society. But a quantitadive growth is not enough. The qualitative change in the teaching learning process is also much required. At the same time, expansion of higher education should be in consonance with inclusive growth. The second challenge is the threat of privatisation and
commercialisation of higher education. I am not against private-public partnership in higher education, but this should not degenerate into commercialisation. The third challenge is to have a balanced development of conventional subjects and those in the emerging areas. A decade ago there was in the West an undue stress on applied sciences, neglecting basic sciences and social sciences. It is only now, the West has realized that it was a wrong move. Sadly, we are yet to take this lesson. Finally, there needs to be a linkage between school education and higher education in our country. That is not happening. We cannot enrich higher education without a scientific development of primary and secondary schooling.

## 7. Students from Presidency sometimes fear before coming to University of Calcutta, what do you frel about that?

In my student days, I very often found a contradictory relationship between Presidency and non-Presidency students in the Calcutta University. The Presidency students tended to betray an elitism, which naturally did not go down well with non-Presidency students. Sometimes teachers unknowingly made things difficult. I remember that on my first day as a post-graduate student in Calcutta University, one of our teachers asked in the class who were from Presidency, which instantly drew a line between the students of the class. I understand that such things no longer happen, and the divide between Presidency and non-Presidency is less sharp now.
As far as Calcutta University is concerned, there is a wrong media message about it, and I request students of Presidency not to fall a victim to it. If the standard of Calcutta University is declining then you cannot explain why it features in the list of top nine Universities chosen by the UGC as "Centres for Excellence". The University has one of the largest number of departments enjoying the UGC's DRS, DSA and CAS status. We have a Centre for Excellence in Nano-technology. Last year the University established the Institute of Foreign Policy Studies with the support of the Ministry of External Affairs, Government of India. I don't think there is any other university in the country which has a similar Institute. A recent India Today-Nielsen survey has ranked our University the first amongst all State Universities and the fourth amongst all Central and State Universities of the country taken together. The University has been also re-accredited by the NAAC with the highest 'A' Grade.

It is, however, unfortunate that allegations are often made that the undergraduate examination scripts of CU are not evaluated properly, and consequently the students from Presidency suffer. We have a transparent review system. If there is any error on the part of the examiner it gets corrected in the review process. If a student remains dissatisfied even after the review process is completed, a practice is in vogue whereby the scripts can be shown to any subject teacher nominated by the Principal of the College from which the concerned students had appeared in the examination. I am sure you will agree that this process ensures maximum possible transparency. Many Presidency students have taken advantage of this process. I do not recall any instance when a teacher from Presidency has not accepted the evaluation of the scripts in the post-review stage. Besides, the Presidency students have been performing consistently well both in CU undergraduate and post-graduate examination.
I also feel pained when I am told that there is a conflict of interest between Presidency and Calcutta University. The relationship between Presidency and Calcutta University is historical and symbiotic. The progress of Presidency, even in the context of its changed status, benefits CU, and vice-versa. I do feel that in the interest of the advancement of higher education in West Bengal, we need not think merely in terms of the excellence of one University. But we should think in terms of partnerships of excellence.

## 8. Your expectations from the upcoming magazine.

I hope the magazine will reflect the multiple voices of the College. Indian democracy can be strengthened only if the pluralistic tradition in our national culture is sustained. A distinguished alumnus of the College has aptly spoken of the 'Argumentative Indian' and the Presidency Magazine, which bears a rich legacy of excellence, needs to enrich this 'argumentative' tradition. I am sure that the coming issue of the magazine will fulfill this expectation. I also hope that Presidency students will realize that their education is highly subsidized by the society, and they have a duty to repay their debt to the society to the best of their abilities, wherever they remain and in whichever profession they join.

By Sourni Mukherjee, Editor
and
Shritama Bose, English Department, 1st Year

# The Street Foods of Kolkata 

Indira Chakraborty

Ph.D., D.Sc. FICAN (USA), FIC, FIMSA, FIWA, FIPHA<br>Chief Advisor, CCDU, Public Health Engineering Department, Govt. of West Bengal<br>Member, Food Safety and Standards Authority, Govt. of India<br>Former Addl. DGHS, Director and Dean, All India Institute of Hygiene and Public Health, Govt. of India<br>Former Director, Chittaranjan National Cancer Institute, Govt. of India Former Regional Director, South Asia, MI, IDRC, Canada<br>Department of Physiology 1965-68

The city of Kolkata takes pride on many things. The culture, the art, the poetry, the music and the human values of people, are all a way of life. Right from childhood, the Calcuttans, not just the Bengalis, grow into a life style which gives them a mindset which is different from that of many other cities and towns of this nature.
I specially did not mention another very strong socio cultural aspect of the city which is its Food. While the Bengalis take great pride in their cuisine which has a strong tradition being handed over from one generation to another, the city itself is a boiling point of many types of foods of many cultures, many traditions, many religions and many tastes. The Food and the Books are possibly the two strongest cultural heritages of the city that it has groomed along with its art, music and dance forms.
Talking about the Food cultures of the city the first and foremost that comes into our minds are the street foods of Kolkata. The Street Foods of Kolkata covers all tastes and has a remarkable variety and overcomes all prejudices. It has wide variety, fabulous taste and right from very rich to very poor it caters to everybody's taste and needs.
Street Foods are ready to eat foods and beverages prepared and/or sold by vendors in streets and other similar public places. Street Foods are delicious, varied, convenient, affordable and nutritious. Street Food Vending is on the rise because of demand for low cost food and shortage of regular establishments serving such foods.
We had done several studies on Street Foods of Kolkata and observed that the city has more than 200 varieties of street foods available. The customers vary from the very rich to the very poor. For some people it is just a variety in taste, (a popular outing and recreation to have some traditional foods which are difficult to prepare at home), while for some others it may be a matter for necessity, either because they are for away from the homes or for the low cost, even at today's high prices.
However, the matter of hygiene, cleanliness and environmental pollution are constantly linked to the safety of Street Foods. While the positive points are that the street foods are always sold fresh, have minimal or no preservatives added and often provide a very balanced nutrient content, it does have certain negative implication. The reasons for this are its low cost (for which they may compromise with the quality of the ingredients and raw
materials); it is sold in an open environment and in crowded public places (for which pollutants like dirt, dust, microbial contamination may occur); and insecurity (as they are often not legalized and are open to anti social elements).
We had, therefore, suggested a comprehensive model whereby Street Foods which are so popular and have such easy accessibility would also be safe and hygienic as far as possible. For this to happen, not only the vendors should be made aware and feel responsible for the food that they are selling but the customers also need to look safety factors when they buy street foods and also help in keeping the area clean. The authorities like the Municipal Corporation and the Police need to have a positive attitude and help in proper placement and management of street food vendors, so that they do not interfere with the cleanliness, hygiene, pedestrian movement, traffic as well as security issues of the city.
Based on this concept, certain very popular food items were chosen like the Biriyani, Dahi Vada, Dosa, Idly Bada, Chowmin, Momo, Egg Toast, Sandwitch, Ghugni, Futchka, Bhelpuri, Puri Sabji, Singara, Kochuri, Pao Bhagi, Mossla Muri, Alu-kabli, Sweets, Chatu sarbat, Fruit chat, Lossi, Bel sarbat, Fruit juices, Sarbat, Coolfi, Moghtai Parota, Tanduri rooti, Chilla, Rice meal etc. The vendors were trained and motivated and a list was prepared to indicate the names and operation places of these vendors, so that people could get relatively safe food from these places.
It was heartening to see that not only the vendors were very keen to participate in the whole process to serve food of better quality but also shared a feeling of pride and importance for becoming a partner in making the city's most popular cuisine more acceptable. They were also quite supportive in following the basic rules and regulations to keep the food clean without any enhancement of cost.
It is, therefore, an appeal to our young generation and specially the student community to help support this process to make the Street Foods cleaner and more hygienic which reflects the wonderful cultural heritage of the city. We have to admit that no other food can give us a balanced diet of about 1000 calories in merely ten rupees in these days of fiery prices.

## সে হিল এক দিন <br> অঞ্ৰন বন্দ্যোপাধ্যায্র

## বাংলা বিভাগ, ১৯৮-৪-১১৮৭, সাংবাদিক, ২৪ ঘন্টা

একু আল্প পরে হতেই পারে, কিক্তু কেন জানি না, বারবার মনে হয়, প্রথম যেদিনটায় প্রেসিডেনি কলেজ্জে ঢুকি, সেদিনটা একটা হেমন্তের দিন ছিল। বিকেল নামছে, অদ্রূত মায়াবী রং নিয়ে রোদ এসে পড়ছে পোর্টিকেত, যেন এক আবাহনপর্বে প্রস্তুত ওই নানান পোস্টারে খুশি পোর্টিকো, এমন একটা সময় গিয়ে প্পাঁেছ্ছিনাম। জানতে পারছি না চথনও, অনেক ধারণা অনেক দর্শন অনেক চিত্তা পান্টে যাবে আমার এখন থেরে, পাল্টে যাব আমি, পাল্টে দেবে এই কলেজ। যে সব সম্পর্কে ঋশী্বীকার করুলে ছোট হর্যে যেতে হয়, প্রেসিডেনির সজ্গে আমার সেই সম্পর্ক। অथবা ভুল বলनাম, সম্পর্কের কথা বললে তো ভিন্ন একটা সত্তার কথ্থার স্বীকার করেে নিত হয়, প্রেসিডেক্সি আমার অস্তিত্বে থেকে কোথা কি ভিন্ন?
অত্রব, প্রেসিডেন্সি আমার অস্তিদ্ব। আমার দুর্দান্ত আঠারো উনিশ কুড়ি বয়সসা সম্নেরে লালন করেছিল বে, কত যুগ ধরে আমারই মতো অসংখ্য চরুণের সব জ্রেঙে নিজ্রের নিয়মে চলার স্পর্ধাকে ঈষৎ প্রশ্রয় দিয়ে অসেছে যে, আর তারপর, এই যে বিরাট জীবন, তাকে চেনার রাস্তাঁা शুঁজে দিয়েছে শে, তার নাম প্রেসিডেন্সি। আমি ঢুকেছিলাম এক रয়ে, বেরোলাম যে, সে অন্য কেউ।
কে সে, যে पুকেছিল প্যারীচরণ সরকার স্ট্রীটের ছোট গেট দিয়ে ধ্রেসিডেন্সি কনেজে? মফম্ষলের ছেলে, यদিও গত আট বছর নরেন্দ্রপুরে পড়ার কন্যাণে মেধা আর ধী আর কিছু নাগরিকতার সঙ্গে পরিচিত, তবু গোপন্ন কলকাতা চিনে নেওয়ার চেষ্টা কর্ছ, ছুতষ্ত দ্রামে আর চলন্ত বালে উढে পড়ার অভ্যালে লালিত হচ্ছে নাগরিক হত্যে खঠার গোপন প্রয়াস। আর অন্যদিকে এুই সব নাগরিক পরিপার্শ্রকে নস্যাং কর্রছে সে, অঢ্ভুত উপায়ে, কেননা সে মনে করছে, খাবলা উঠেে যাওয়া প্যান্ট আর যে কোন রঙের জামা আর সেফটিপিনে আটকনো হাওয়াই চটি পরে এই অবিমৃ্যককরী বর্তমান আর বিলাসসর্বস্ব নাগরিকতাকে যथাসচ্তব অপমান করা গেল। না জানে সে বর্তমান সম্পকে, কারণ সে ভাসছ্, না জানে সে বিলাস, কারণ বাবার পঠানো অতিরিক্ত খর্চ মেটানো যাচ্ছে না দেথে টিউশন নির্ভর হচ্ছে, আর নাগরিকত কী, দশজনের দশ তত্ত্র তনে বিজ্রান্ত সে, সবকিচুকে নসাৎ কররে শিখল। ওটেন সাহেবের সিঁড়ি দেত্থে সবাই যथন প্রাথমিক বিশ্ময়ে ব্যাস্ত থাকবে তথ্থন তকে বালখিল্য বলে বর্ণনা করবে সেই চরুণ। আর সবাই চলে গেলে একা তাকিয়ে থাকবে ওই বিশালতার সামনে, ওই ইতিহালের সামনে, শ্রদ্ধ জনাবে না, ছিঃ ওটা তার ধর্ম নয়, তবু সম্পৃক্ত হবে ওই সিঁ়ির সক্গে, থিলানণলোর সক্গে, নতুন বক্ধুরের সক্গ। বন্ধু হচ্ছে তার, বিকেলগেলো মায়াবী লাগছ, जালো লাগছছ, তবু বিদ্রোহ জাগছছ মনের মধ্যে, মনে হচ্ছে এযাবৎ যা কিছু হয়ে এসেছে, মেনে নিচ্ছে সবাই, দাঁড়ি টানা দরকার। অস্থির লাগে তার, অন্নক কিছ্হ তাকে টানছে, টানছে দেশ, গ্রাম, মানুষ এবং বন্ধুও।
কনফিউসসড ? বিএ্রান্ত লাগছছ, না? বিল্রান্ত ছিলাম আমি, বির্রান্ত ছিল আমার বয়স, আমার সময়। কারণ রোমান্টিসজম আর দিক নির্দিষ্৪ সময়ের সন্ধিক্ষণের সাক্ষী আমরা, বাহক আমরা। ঈষং রোমান্টিক, এই প্রেসিডেন্সি থেকেই গ্রামে গ্রামে গেছে ছেলেমেয়েরা কয়়েক বছর

আগেও। কিছू তো হল না, আমরা বরং ভবিষ্যতের দিকে जাকাই, কিষ্ট সেটাও কি যথাযথ, এই প্রশ্পময় সন্ধিক্ষণের সন্তান আমরা।
এই गষ্ঠান ক্লাসে"ছুকন। এবং নির্দিষ সময়ের ছু মিনিট পরে ঢোকালেই जার নিয়ম করে নিল। হাতে খাতা বই না নিয়ে একেবারে পেছনে গির্রে বসবে, দিনগত পাপক্ষয় সম্পূর্ণ করার জনা। চমৎকার, ঈষৎ রোমান্টিক,
 লাশকাটা ঘরের সেই অদ্যুত মুদ্রাদোযে লোষী সুখী বিবাহিত মানুযট্র? মৃত্যুবরণের কাহিনী না শোনাত্তন কিংবা সন্দীপকে নয় নিशिলেশাক নায়ক হিসেবে না চেনাতেন। রবীন্দ্রনাথ আর জীবনাबন্দকে আটপ্পের, সুখী, স্বচ্ছন্দ, সতত বিচরমান নাগরিক মানসের উ屯ট্ধ উঠে অনা খব চেতনার আলোয় চেনালেন এ কে জি, অরুণ কুমার ঘোষ। আমি দ মিনিট আগে ক্রাসে দুকতে তরু করলাম আর কোথাও একটা কনস্ট্রাকটিভ কিছুর সিশা পেলাম। অনিক্গিশ্য সমুর্দ্র এক নাবিক দিশাজ इঙ্গিত পেল ঐই প্রথম।
দিশা आসছে অনাতর দিক থেকেও। ভবিষ্যৎ ভাবনা নির্দিষ্টে নেই दিছু बটা যেমন ঠিক, আবার শৈবালদামের মতোও দেখতে ইচ্ছে করছে না
 পমোের ক্যানটিন্নের যূথবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আলাদা হয়ে যাওয়ান প্রবণত বাড়ছ, জীবনানন্দ-বোদলেয়র-রিলকে-কামু-কুরোলোఆয়া-সত্তজিৎ-গদার-ঋप্বিকের আদিগন্ত প্রান্তর খুলে যাচ্ছে সামনে, অনেক সংঘাত, অনেক তর্ত, অনেক গল্পে প্রাসাদের দরজা খুলে যাচ্ছে এৰটার পর একটা। দিন শেষ হয়ে সন্ধে নামলে মনখারাপ হতে ওকু করত্ছ এবার, বছর ঘুরে আরও একটা বছর এলে মনখারাপ বাড়তু ৩ক করহে আরও। প্রেসিডেনির দিন শেষ হর়্ে আসছে। যে কলেজের প্রতিটা সিঁড়ির ধাপ, প্রতি মোড়, প্রতিটা মানুষ আমার বর্তমান তাল্দের সক্গ সম্পর্ক অতীত হর্যে যাবে? মধ্যরাতে হিন্দু হস্টেলের যুবক আমরা ফুটপাथ বদল করি, অন্য পার থেকে দেখি আমার কলেজকে, দূরের হরে যাওয়ার সষ্ভাবনা তো দেথি না!
 मাঁড়াবার অবকাশ পই, মেন গেটের উণ্টোদিক থেকে দেথি আমার কলেজকে, দেখতে পাই নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের, শাসন করূহে কলকাতাকে, চেখ একটু ঝাপসা হর্যে আলে, আর অই আাপসা দৃষ্টিতে মিনে যায় অনেক মানুষ, অনেক ছবি, অনেকগুলো বছর। দেখতে পাফ কোথা দূরে নেই আমি। ওই বে হেসে কনেলে ঢুকছে এক তরুণ, ওই তো আমি, ওই যে বেরির্যে আসছে অন্যজন, সেও তো আমিই। সব এক रয়ে গিয়েছে। জনি নেই, হয়ত্তা আরও অनেকেই নেই, প্রিয়-অপ্রির্যে মিলিত্যে তবু একটা কিছু থেকে যাচ্ছেই আমাদ্রর সবার মধ্যে, যারা প্রেসিডেল্সিত আছ্, যারা প্রেসিডেন্সিতে ছিলাম, সবার মধেেঁ প্রেসিডেন্সির সত্ত ছড়িয়ে যাচ্ছে। এক চাদ্দ यেমন হাজারটা পুকুরে হাজারটা চাঁদ হয়ে প্রকাশিত হয়, এক প্রেসিডেলি তেমনই হাজার হা্লা আরও হাজার আমাদের মধ্যে ফুটে থাকছে।
প্রেসিডেন্সি আমার, আমাদের অস্তিত্ব।

## A Dream Comes True <br> Prof. Amitava Chatterjee <br> Professor \& Head of the Department, Economics

From the early seventies, a large number of outstanding teachers headed by the legendary Prof. Dipak Banerjee of Presidency College were arguing convincingly in favour of autonomy to Presidency College. The college was a very special institution of learning, quite a catogory of its own and unparallel in India. Its alumini were in important teaching and research functions in leading western universities and were doing the reputation of the college proud. The Government, however, refused to recognize the special status of this college and grant it any kind or autonomy. Hence the college was staddled under two masters - The State Govt. and Calcutta University. Whenever a teacher performed really well, the spectre of transfer loomed by to the despair and frustration of his students.

The eighties went by and all the supporters of autonomy for the institution were called "Elitists". Often there was a lot of disappointment at anomalous results received from Calcutta University. This was reflected by the results of the Review Examination, where there was significant increases in marks.

The nineties and early 2000 were very similar and little was achieved. The students became more and more vocal in their demand for autonomy. Ultimately the Govt. appointed a seven member committee to probe into the issue of granting autonomy to Presidency College. Most of the members of the committee were ex-students of Presidency College itself. The committee recommended partial autonomy
to the college and Financial Management Committee was formed. Little was achieved in terms of results.

In the meanwhile there was a lot of discussion and the department of the college submitted resolutions to the College Principal for university status to the college. The college already had 18 U.G. and 14 P.G. departments and had almost become a university. The Governing Body of the college, its highest body, deliberated on the matter and finally submitted its resolutions to the Principal, who in turn, forwarded it to the Higher Education Dept. of the State Govt. The recommendation was for unitary university status for Presidency Collge.

Finally an Act was passed and Presidency College became Presidency University by Gazette Notification dated $7 / 7 / 2010$. The dream of so many students, professor and several workers of the college had come true at last. The first V. C. joined as the University's first employee on 1.11.2010. A one hundred and ninety three years old heritage institution had finally been converted to a unitary university. There are lots of expectation about the new university. Whether the expectations of so many people will be fulfilled or not lies in the womb of the future.

Long live Presidency University! May it obtain ever increasing heights in the future. May it produce great scholars and several workers and above all citizens with a deeper sense of social comfnitment. Our college was the cradle to the Great Bengal Renaissance. May it obtain further glory.

From The Diary of A Teacher<br>Anik Chatterjee<br>Associate Professor, Department of Political Science

When the New Delhi office of the USIEF (United States India Educational Foundation) informed me in February 2010 that I was selected for the FulbrightNehru Visiting Lecturer Fellowship for 2010-11, my initial reaction was one of joy immersed in silence. I felt happy, yet nervous; I must live up to the standards of a Fulbrighter. It is after all, one of the most prestigious fellowships in the world! I opted to teach a course on South Asian Politics in the Fall Semester at the University of Virginia. It must be mentioned at this point that Fulbright scholarships and fellowships are offered for various programmes: doctoral, post-doctoral, teaching, leadership, environmental etc, and different individuals can opt for different programmes applicable to her / him. The length and duration of these programmes are different from one another. There has been a slight change in the nomenclature as well. The earlier 'Fulbright' is now called the 'Fulbright-Nehru' Programme in India because the Government of India is now an equal partner in the programme, and contributing fifty per cent of the scholarship and fellowship fund with a view to encouraging more people from India to avail of the good educational opportunities in American universities. But till date, the selection of candidates is fully monitored by the USIEF with a rigorous screening of the applications and interviews (different boards for different programmes) of the shortlisted candidates in New Delhi.

I reached University of Virginia, Charlottesville on September 02, 2010, and settled in my allotted faculty housing. Charlottesville would be my home for the next four months. This picturesque little city with "Blue Ridge" Mountains all around has been chosen as "one of the best places to live in America" several times. It is only two and half hour's drive from Washington D.C., the nation's capital, yet it is far from the din and bustle of the capital city. Virginia, famous for its history and culture, tobacco, and vineyards is one of the most scenic states in the east coast of the U.S.A. The Uni-
versity of Virginia, adorably called the UVA by ever. body, ranks 25th among all American universities, which is a substantial achievement. As a Fulbright. Nehru visiting professor, I was attached to the Center for South Asian Studies (CSAS), where I would be teaching a course on South Asian politics during the Fall Semester.

Courses for semesters are announced much in advance in the USA to enable students to choose among several courses. In fact my communication with the UVA started in July 2009 when I first applied for the Fulbright programme, and I offered my course to the Director of the CSAS at that time. I opted for joint teaching (a common practice in many U.S. universities) with a fellow American colleague with similar interests. The course was meant for undergraduate students, and there were many takers, more than thirty, for the course. Later I found in the class that students came from almost all parts of the world. Unlike in India, most of the American universities offer undergraduate, graduate and research programmes, and renowned professors, including Nobel Laureates, take keen interest in undergraduate classes because they find in them fresh and inquisitive minds eager to learn. Here, I found similarity in mindset with our former teachers in Presidency College, traditionally known for its excellence in undergraduate teaching. During our student days in the college, several renowned teachers in different departments, some of them already Internationally acclaimed, used to take very keen interest in undergraduate classes. Now, when Presidency College has become a University, a progressive step considering the demands of time, we must be careful about upholding the standards of the UG classes, along with PG classes and research activities. The task is difficult and needs dedication and commitment. I had to take graduate 'seminars' at the UVA, and a few other American universities on invitation, but I must acknowledge that I got maximum satisfaction in my undergraduate class there.

To get back to my American sojourn, students in our class were evaluated in four ways: (i) participation in the class - 15 per cent of the final grade; (ii) presentation in class - $\mathbf{1 5}$ per cent. Here, students form into teams of up to three people and give presentations in class for not more than ten minutes. They also write up their presentations into 4-6 pages and hand it over to the teacher before presentation. The presentation and paper account for 15 per cent of the final grade; (iii) two take-home open book essays, each consisting of four to six pages. Each essay accounts for 15 per cent of the final grade; and (iv) at the end of the semester, students are given the option of either writing a research paper of approximately 15-25 pages in length or writing a take-home final examination. This part amounts to 40 per cent of the final grade. As I was told by my American colleague, this pattern is more or less followed for many UG courses in different areas for different semesters. Books and Articles are referred for each course, and students are advised and encouraged to read these, and discuss issues contained in these, in the class, in their presentations, and in their final essays or examination. As a consequence, an 'analytic' mind is developed from the UG level. Reading Articles written by renowned scholars in leading international journals, analysing these

Articles in the class in front of the professor; and writing research papers of considerable length, - all at the UG level, - indeed help to prepare a sharp, focussed and analytic mind from the very beginning. In comparison, here we mainly refer books, and students try to mug up portions of the book (not the whole one) relevant for their written examinations only. We in our system, seldom encourage class participation and presentations, and allocate marks for these. As a result, our students probably fail to develop that 'analytic' mind. The fault lies with us, the teachers, and our system.

I believe that our students have the best talent in the world. My interactions with students in universities in different parts of the world led me to this proposition. But due to our exam-heavy system, our talented students seldom get the opportunity to develop that 'analytic' mind which would be increasingly in demand in the world in an age of globalization. A 'First Class' holder would be of little benefit to the society if she / he is unable to think and analyse society, politics, history, literature, or science. Let us hope that the new Presidency University would be able to produce such analytic and inquisitive minds, and not dumb and unintelligent toppers.

# সৈয়দ মুস্টাফা সিরাজ ও একটি অজানা প্রসঙ <br> স্বপনকুমার দে <br> অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ 

সাহিতিিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ্জে সক্গে আমার পরিচয় হয়েছিন ১৯৮৬ সাতের জুলাই মাসে। খুবই ভদ্র ও পড্ডিত মানুষ। ভচ্র’ কথাটা লিখলাম
 সময় পার হয়ে গিয়েছে তবু ভুলিনি সে কথা। একবার কবি শশ্ট ঘোষকে বলেছিনাম মুস্তাফা সিরাজ্রের ভদ্রতার কथা। জানতাম না বে শফ্ফবাবুরও ७ই অভিফ্ণো ছিল। ....

অন্নক লেখকের সক্গে আমার পরিচ় হয়েছিন কিন্তু সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মতো এমন পতিত মানুষ ক্মই দেত্খেছি। ১৯৮৭ সালের মে মাসে ‘ঐতিহাসিক ঊপনাস’ সম্বক্ধে ঢাঁর একটি সাক্কাৎকার নিয়েছিলাম। সাক্কাককারটি কর্যেক বছর পরে আজককের সাহিত’ পত্রিকায় প্রকাশিত

यে সময়ে আমি ঢাঁর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলাম সে সময়ে তিনি একদু অসুস্থ ছিলেন। আমি বলनাম, "আब থাক, আমি অन্যদিন আসব।" ঢখन তিনি বললেন, "‘া কী করে হয়, আপনি কষ্ট করে এসেছেন, চলুন আমার घরে যাই, ওখানেই কথা বলব।" আমরা বারান্দা থেকে ঘরে এলাম। দেখলাম ছোটো একটা ঘর। একদিকে একটা ডিভান রয়েছে, অন্যদিকে লেখার টেবিল। পাশে এক বুককেসে কিছু ইংরেজি বই।..... অनगমনস্ক হর্যে ভাবছি এই ঘরে বসেই তিনি কত গল্ল্--টপন্যাস निटেছেন। ..... मে সময়ে আমি জানিना ‘অলীক মানুষ’ (১৯৮৮) ঊপন্যাস এখানেই বসে লিখবেন। ..... তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় লশ্ষ করি कী অগাধ পড়াওনো এ বিষয়ে। তিনি একটি মাত্র ঐতিহাসিক টপন্যাস ('আসমানতারা') निঢখখিলেন অথ্চ বিষয়টি সম্পর্কে कী গडोर खान! .....

কী যে ভালো লেগেছিল সেদিনটা! এখন লিখত্ত বসে সেসব অনুভূতির কथা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে তিনি বলেছিলেন সঠিকভাবে উপন্যাসে ইতিহাস ব্যবशরের কथা। উপন্যাসকার যে সমল্যের ইতিহাস উপন্যাসে ব্ববহার করছেন সেই সময়ান সম্পর্কে - সেই সময় সম্পর্কে বলন্লেও ভুল হবে, সেই সময়ের সমাজ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সমাজ্জর নানা শ্রেণীর পরস্পর সম্পর্ক এই সমম্ত কিছু সম্বट্ধে সচ্তন থাকা নিশ্য়যই প্রয়োজন। এটা অবশ্য ঢত্তগত কথা। ..... ইতিহাসকে আজকে ঠিক य্যোবে দেখা হচ্ছে ..... এই खেমন Sub-altern Studies-এর দৃষ্টিকোণ থেকে। আরো নানাভাবে দেখা হচ্ছে .... বিভিন্ন Methodology-এর মধ্যে দিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিহাস যে র্াাজা-রাজড়ার কাহিনী নয় — তার ভেতরে বা তার তলাত Inner Realitiesগুলো হন্লো আর্থ-সামাজিক উপাদান - বহ ঘটনা কাজ করে - সেশুলো निশ্চয়ই সত্যিকার ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে বা আদর্শ উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রয়োজন। আাজ অবধি বাংলায় সেরকম উপনাস দেখা যায়নি। ..... আরো মনে পড়ছে आহের্রিকান উপন্যাসকার ও প্রবব্ধকার Gore Vidal (1925-।-এরৃ নেখা 'Julian' (1964) উপন্যাসটির কथা তিনি বারবার উচ্চারণ করেছিলেন। এটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'Julian' উপন্যাসে সমকাनীन Hellenism-এর পুনরুড্যুখান ঘটেছিল Julian-এর মধ্যে -

কেন ঘটেছিল - তার অকটা চমৎকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিলি সেখানে কিন্তু উপন্যাসটি লিখঢে ইতিহাসের সমস্ত Records দেখেছেন এবং তৎকালীন সম্তু ধর্মগুলি সম্বল্ধে Research করেছেন, এবং তবেই ভপনাসটি লিখেছেন।
সে যাই হোক, ১৯৮৮ সালের জুন মাসে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে প্রথ্ম একটা চিঠি লিথি ঁাঁর জন্মতারিখ লিথে পাঠাবার জন্যে। উট্बরে তিনি निঢেছিলেন -

> २৭. ৬. 比

## প্ধীতিভাজনেযু,

আমার জন্ম সন ১৯৩০। জন্ম : গ্রাম-মুর্শিদাবাদ, জেনা-খ্যোশাসপুর, কান্দী মহাকুম।
প্রীতি ও ভেচ্ম রইল। ইতি -
সৈয়দ সুস্তাফা সিরাা্র
এরপর তাঁকে আর একটা চি刀ি লিখি তাঁর লেখা ঞতিহাসিক উপনাস সম্পর্কে জননতে চেয়ে। সেই চিঠির উত্তরও এলো খুব जাড়াতাড়ি।
৬. 9. bu

সু্ররিতেষু,
आপनার চिঠिর জন্যে ধন্যবাদ। একটিই ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলাম। সেটির নাম আসমননতারা' (রাজা গণেশের রাজঘ্বকাল তার পরিন্রেক্ষিতে)। প্রথম প্রকাশিত হর্যেছিল বাংনা ১৩৭৩ সালের মাঘ মাসে। প্রকাশক : নিরীफ্মা প্রকাশনী। এটি পুনর্মুদ্রিত হয় ই?রেজি ১৯৭৩ সাল নাগাদ। প্রকাশক : রামায়নী প্রকাশ ভবন C/o স্যাঙ্গুইন পাবলিশার্স কনসার্ন, ৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। সষ্ভবত বইটি এখনও পাওয়া যায় সেখানে। গিয়ে র্খোজ নিতে পারেন। খভভচ্ছা জানাই। ইতি -

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
আসমানতারা" উপন্যাসটি ওখান্ন খ্ৗঁজ করেছিলাম কিনা এথন আর মনে পড়ছে না। তবে লেখক তঁঁর কপিটাই আমাকে পफ़তে দিয়েছিলেন।
ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে আমার জিফাসার অন্ত নেই। ..... তহ্থের সন্ধান করতে গিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'গন্না বেগম' (১৩৭২) টপন্যাসটির কথা জানতে পারি। ইতিহাসে উপেক্ষিত গन्ना বেগমের কাহিনী পড়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতি' (শারদীয়া সংখা, ১80২) পত্রিকায় বইটি সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখি। প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে একটা শব্দ নিয়ে গোলমাল বাধে। শব্দটি হলো — মুযল’। তারাশжক ব্যবহার করেছেন 'মুঘল'। ইতিহাসের বইতেও দেখ যায় 'צুঘল' বা ‘মোঘল’। কিন্তু শব্দটি আসলে 'মুঘল’ বা ‘মোঘन’ कि? এ সম্পর্কে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ একটি চিঠিতে আমারে জানির্যেছিলেন-

## श্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। জবাবি কার্ডে আপনার জাতব্য বিষয়টি সম্পর্কে মোটমুট্তিতেবে আলোচনার স্থান সংকুন্নান হবে না তেবে ইনল্যাল্ড লেটারে লিখছি।

মুগল’ শব্দটির উৎসে আছে প্রেটো-অলাই-তুর্কি ভাষাগোষ্ঠীর ‘মোঙ’ (রোমক লিপিত Mong) শব্দ, যার অর্থ : সাহসী। মধ্য এশিয়ার দুর্ধব জনগোঠ্ঠীগিলিকে জিঙ্গিজ (চেঙ্গিজ) খান ঐক্যবদ্ধ করেন এবং জিঙ্গিজ্রের Clan-কেই বলা হতো ‘মোঙাল'। बই শব্দটি রোমকে লিপ্ত্ততরে দাঁড়ায় Mongol এবং পরবর্তীকালে যুরোপীয় উচ্চারণ বিঙ্রাটে শদ্দটির রূপ দাঁড়িয়েছিল্ল মঙ্গোল। যা থেকে আধুনিক মক্গে ািিয়া, মঙ্গোলয়েড ইত্যাদি শব্দ উদ্ভূত।

আধুনিক উজবেকিস্ঠানের অধিবাসী ছিলেন বাবর। তাঁর Clan-এর নাম ছিল চাগ্তাই। বাবরের মা ছিলেন জিঙ্গিজ খানের বংশধর। সেই সৃত্রে বাবর এবং চাগ্তাইরা ‘মোঙোল’ নামে অভিহিত হ্ন। বিশেষ করে বাবর নিজেকে ‘মোঙোল’-গোরবের দাবিদার করেন। এঁরা ছিলেন তুর্কিভাবী। মধ্য-এশিয়ার তুর্কিতাষী সব জ্ৰনগোষ্ঠী, এমন কি ভিঙ্গিজের পৌত্র শয়বান খান ইসলাম ধর্ময়হণ করেন। এর আগে ঢুর্কি ভাষা cেখা रতো রুনি (Runic) লিপিতে। ইসলাম ধ্মগ্রহৃণের পর তুর্কিতাীীরা আরবি লিপিতে তুর্কি (হুরুকি) ভাযা লেখা শুরু করেছিলেন। এর ফলে ‘মোেোল' শব্দটি আরবি লিপিতে দাঁড়ায় মুগল’।

আরবিতে ‘ও’ ধ্বনি নেই এবং তাই এই বর্ণটিও নেই। ‘ঙ’ ঢো নেইই। অনভভাযার ‘ও’ আরবি লিপিতে ‘也’ रয়ে যায়। এছাড়া আরবিতে একটিমাত্র ‘গ’ আহে, যার বর্ণনাম ‘গাইন’ এবং এই ‘গ’ ধ্বনির উচ্চরণ গলার খুব ভেতর দিকে। बইই ‘গ’ Epiglottic explosive sound. সেই কারণে রোমকে লিপ্তন্তরে এটি gh লেখা হয়। কিন্তু এটি কদাচ ‘ঘ’ ধ্বনি নয়। যেমন রোমকে লেখা হয় Afghanistan, Ghiasuddin, Ghani ইত্যাদি এবং বাংলায় লেখা হয় (ঠিকই লেখা হয়) আফগানিস্তান, গিয়াসুদ্দিন, গণি। তাই রোমকে লেখা Mughal বাংলায় হবে মুগল। याँরা ‘মুঘল’ লেতেন, ঢ̛ँরা অহেতুক পজ্তিতি কনতত গিয়ে হাস্যকর মৃত়তার পরিচয় দেন। আপনি লহ্ক করবেন ইংরেজিতে শব্দের গোড়ায় gh থাকন্লে जার উচ্চারণ ‘গ’।
এবার ‘মোগল’’ প্রসঙ্গে বলি।
‘মোঙোল’ বাবর এবং তাঁর বাহিনী এদ্দেশ অনুপ্রবেশের পর ब্যেখিক ভাযার (Oral language) স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়ায় (Process of naturalisation) ‘মোগল’ হর্যে ওঠঠ। অন্যদিকে তুর্কিডাষায় আরবি লিপিরূপ ‘মমাগল’-ই কিন্তু গ্রন্থ-দলিল-দস্তাবেরে প্রচলিত তো ছিলই। যাই হোক, ভারতীয় ভাষাগুলিতে ‘মোগল’ কয়েকশো বছর ধরে প্রয়োগসিদ্ধ। কাজেই চালু তথা প্রয়োগসিদ্ধ ‘মোগল’-ই লেখা উচিত। অन्য একটি চালু ও প্রয়োগসিদ্ধ শব্দ নক্ষ বরুন : ‘পাঠান’। এই শ্দটি প্পশতুভাষী ‘পাখ্তনন্-এরই বিকৃত (Corrupted) উচ্চারণ। অর্থাৎ, ‘পাখ্তান্’ হয়ে গেছে ‘পাঠান’। পশ্হু, পার্রসিক, আরবিতে ‘ঠ' ধ্বনি নেই এবং ঢই অনুরূপ বর্ণই নেই।

বরাবর আমরা ‘মোগল-পাঠান’ লিথে আসছি। হঠাৎ অধুনা 'মুঘল’-এর উপদ্রব! অনেকে দেখছ্ বাবরের Clan-কে রোমক লিপি অনুসরণ করতে গিয়ে ‘চাগ্তাই’-এর বদলে ‘চাঘ্তাই’ লিখছেন। কেউ কেউ দেখছি দ্ম্্তই'-ও লিখছেন। রোমকে শব্ধটির লিপিরুপ Chughtai এবং gh আরবি হরকের ‘গাইন’ বর্ণ, যার উচ্চারণ পৃর্বোক্ Epiglottic explosive sound.
প্রসঙ্গত উख্সেখ্, মধ্য এশিয়ার যাযাবর তুর্কিভাধীরাই প্রাক্তন আनাতোলিয়া বা আধুলিক তুরস্কে যেমন কেন্দ্রীতূত হয়েছিল, তেমনই Proto-Altai-Turki Language group-এর একটি শাখায় যারা কथা বলত, তারা आধুনিক মঙ্গোলিয়ায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে। মঙ্পোলিয়ার অধিবাসীরা নিজ্জেদর बিল্গিজ খান্নে Clan বলে দাবি করেন। জিন্সিজ্জ ऊাদ্দরও Legendary hero! অन্যদ্রিকে একসময় লাनচিন৩ জিঙ্গিজ খানকে ‘জাতীয় বীর’ করে তুলেছিল। ইতিহাস নিয়ে এই মজাটা সর্ব্র সর্বকানে ঘটে আসছে। প্রামাণ্য সুত্র থথকে জিঙিজ খানের সরাসরি পুরুষানুক্রমে বংশধরদের নাম বাবরের সমকাল পর্বষ্ত উম্পেখ করছি:
 - আইয়াবা — কুলাদ উগালাতান -- ইলাতি - দাউলাত (বাংলায় লেখা হয় লৌলত) — আকুল খাইয়ির (খয়ের) — বুদাক্ সুলতান শায়বানি। সবাই খন পদাধিকারী। ('খান’ সুখ্রটীন ঢুর্কি শদ্দ। आদি অথ্থ প্রভু বা মনিব (Lord)। কোথাও রাজকুমার অর্থেও চালু ছিল। মধ্যযুপে পদবিটি সর্বত্র ভদ্রলোক শ্রেণী গ্রহণ করেন। খানে খানে ছয়লাপ!) এই শায়বানি খান ছিলেন বাবরের ঢ:্মীপতি এবং একজন উজবেক সর্দার। বাবরও ছিলেন আসলে একজন উজরেক। কিন্ত শ্যালক-ভহ্মীপতি উভয়ের Clan-এ মোগল জ্জিস্জি খানের Clan-এর র্তক্তধারা প্রবাহিত ছিল, এাঁ ঐতিহাসিক সত্য।
ভাযাকে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ব্যাতিরেকে বোঝা যায় না। তাই
 করবেন মিশরের বার্রার (Berber) জনগেষ্ঠীর মানুষ, ধর্মে খ্রিষ্টান, রাষ্ট্রপুর্জের মহাসচিব ড. বুহ্রোম (বুত্রোম নয়) গালিকে বাংলায় ‘ঘালি’ লেখা হয়। গালির মাহৃভাযা আরবি। তাই রোমকে তিনি Ghali হয়েছেন Ghani-র মত্তাই। অধিক বাছল্য। নমস্কারাষ্ঠে -

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
আমার একটি লেখায় এই চিঠির কিছু অংশ ব্যবহার করবার অনুমতি চেয়ে সৈয়া মুস্তাফা সিরাজকে চিঠি লিখি। जার উত্তরে তিনি লিখলেন -

> ১৩. ৫. ৯৭

## শ্রীতিভাজনেষু,

অস্ষা্ছ্য এবং শারদীয় লেখার বাস্ততায় আপনাকে চিঠি লেখা হয়ে ওঠেনন। আশা করি, এ জন্যে কিছু মনে করবেন না। 'মুগল' বিষয়ে আপনাকে কী লিট্খছিলাম মরে নেই। তই অনুগ্রহ করে যদি সেই চিঠির প্রতিলিপি পাঠান, ভালো হয়। আজকাল স্মৃতিশক্গিও কমে যাচ্ছে। যাই হোক, ওই বিষয়ে আরঞ কিছু তথ্য পরে জেনেছি। কাজেই বিষয়াটি নতুন করে ব্যাখ্যা করতে চই। প্রীতি ও ওভেচ্মা জানবেন। ইতি -

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

চিঠির প্রতিলিপি পাঠানোর পরেএ অনেকদিন ঢাঁর কোনো চিঠি আসছ্ না দেখে একদ্ম খারাপ লাগছিল। ..... চিঠি পের্যে জানলাম অসুস্থতার কারণে লিখতে দেরি হয়েছে। যাই হোক, চিচিটি এখানে দিলাম -
2. b. ล৭

## প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠির জবাব দিতে খুবই দেরি হলো। অসুস্থত, তারপর শারদীয় পত্র-পত্রিকার नেখার চাপে সাथা তুন্ত পারিনি। আপনি আমার চিঠিંটা প্রকাশ করতে পার়ন। জ্ছোর দিয়ে বলছি, ভারতীয় ভাষায়, বিশেয করে বাংলায় ‘মোপল’ লিখলে पুর্কি (তুকুকি) শব্পেরই প্রতিষ্বনি অর্থাং উচ্চারণ আসে। আরবি লিপিত্র' '্বনি (Sound) নেই এবং বর্ণ নেই। তাই অনাভাষার ‘ও’ লিখতে 'উ’ (উয়াউ বর্ণ)

নেখা হয়। যেমন আরবি লিপিতত ‘গোরা’ নিখতে হলে ‘গাইন’ বলান পর ‘উয়াউ’ বর্ণ লেখা হবে। তার হৃবহ রোমক লিপিরূপ 'GHU' অR? অब লোকেরা 'ঘু’ পড়বেন। অর্থাৎ শব্দটি দাঁড়াবে 'GHURA' ! জারবরা
 ‘গোরা’ পড়বেন। ‘য়াজ’ (ভারতে এই বর্ণের উচ্চারণ Corrupted
 ‘মোগল'-এর আরবি বর্ণরূপ হলো : সিম (ম), উয়াউ (উ), গাইন (গ) এবং নাম (ল)। আরবি ডান থেকে বামে লেখা হয়। ইতি -

मिয়দ মুস্তাফস সিম্নাজ
এরপরও কি কোনো সাহিত্যিক বা ইতিহাস লেখক ‘মুঘল’ বা ‘মোফল' শব্দ ব্যবহার করবেন?

## সম্পর্কে স্পেস্ বিগত পঞ্চাশ বছরের শহরর বাংলায় সম্পর্কের হেরফের প্রশাঙ্ত র্রায্স Emeritus Professor of Political Science

সময়-এর প্রসঙ্গ আননেই পর্রিবর্তনের কথা মনে আসে। কিত্তু আমাদের অভিষ্ঞেত ধারাবাহিকতার কथাও তো বলে। আসলে পরিবর্তিতঅপরিবর্তিত, এই ভেদজন অশ্পষ্ট ও অস্থির। চিরাচরিত কে লেখতে দেখঢত হঠাং মনে হয় অর্তোদিন কেন এই পরিবর্তন ঢোখে ধরা পড়েনি। তেমনি পরিবর্তন্নে অন্তরালে চিরাচরিতের চিহ্ দেখে চমকে উঠি। এটা ঠিকই যে অনেক পরিবর্তন, অন্ততত তার খরুটা, আমাদের অ※তে एয়। थুব आগ্রহ ও বোধ শক্তি না থাকনে, পরিবর্তনের প্রক্রিয়াঢিও নজর এড়িয়ে যায়। একটা পরিবর্তন যখন বেশ স্থিছু হয়ে যায়, ঢখন আমরা টের পাই। তখন অনাগ্রইী মনও তা স্বীকার করা সমীচীন মনে করে। যা ছিন তা উপযোগিতা হারিয়েছে, এই বিশ্বাসের শুরু, পরিবর্তনকে আমাদ্রর কাছে গ্রাহ করে। ঢলায় তলায় একটা লাভলোক্সানের হিলেবও যেন থাকে। তবে এর মানে নয় যে সবাই তার ব্যত্তি জীবনে ত গ্রহণ করে। আসনে, পরিবর্তন-অপরিবর্তন একট্টই জীবন প্রবাহের অংশ, দুల্যেরই ওরু-শেष্ষের কেনো পথচিহ্হ হয় না।
 বহিঃপ্বাশ থাকনেও, সং্ক্কৃতির অন্তকর্রণ ধ্যানধারণা, দৃষ্টিডঙ্গী, বিশ্পাস
 অनুভ্ব করা যায়, অভিষ্ভতায় এরের সম্বক্ধে খানিকটা নিশ্চিন্ত ধারণা হয়। অষ্তত আমরা ঢই তাবি। সে ভাবনায় ভুল ছিল, পরে অন্নে সময় মনে হয়। প্বকৃতি ও বস্তু জগতের নিপ্দিষ্ট জ্ঞান, যা অনেকাংশেই যল্ত্রু-মাধ্যমে সংগৃইীত, जা তুলনামূলকভাবে সহজলভ্য। বিজ্gানীরা ভুল

করেন। উন্নত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তার শুদ্ধি इয়। বিজ্ঞানেও বির্তক আడে, কিন্তু তা সাময়িক। সহমত গড়ে ওঠে পর্यবেক্ষণ-পরীীক্পা-নিরীক্ষ-জনিত সম-অভিষ্ঞোর ভিত্তিতে। সং্গ্বৃতির অনুসন্ধান তুননামৃলক ভাবে অন্নে জটিল। কারণ; সংস্কৃতির স্ছান মননুভের মনে। মানুষ তার য্যেথ জীবনের প্রয়োজনে সংস্কৃতির জন্ম দেয়। সংস্কৃতির র্রপান্তরের একই ব্যাখ্যা। এ কथा অব্শ্টই সত্য ৷ে ব্যাক্তি-মন সমসাময়িক ধ্যানধারণা, দৃষ্টিভभী, বিশ্বাস ৩ মূল্যবোধের চিহ্হ বহন করে। এই যুক্তিতে স্থান-অবস্থান-সময়কালের চৌহদ্দিতে সব মানুবের মনই আকারে ৩ অন্তকরণে সমতুন। তাই জরিপযোগ্য, সেই নিরীথে সহজবোধ্য। ঢবুও মানুবে-মানুষে একই বিশ্ৰাসের বা আচরণের ব্যঞ্জনার সূক্ম তারতম্য थাকে। ঢা সহজবোধ্য
 নन, তিनिই এই ব্যুনার বৈশিষ্ঠ্য অনুভব করতে পারেন। এ কথা বলে রাখা জরুন্রী यে সঙ্ক্কিতির প্রাতিষ্ঠানিক আধারও আছে। ব্যক্তি মন ও আচরণের ওপর সেই প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা অপরিসীম ও সামগ্রিক। বিप্রোঘী মন আচরণ সচরাচর দেখা যায় না। শাস্তির ভয় বা পুরস্কারের প্রলোভন বেশীর ভাগ মানুষকে বেশীর ভাগ সময় অনুগচ করে রাথ্যে। তবুও প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত গল্לীর ভেতরে থেকে অনেকেই
 জীীবনের চালাকি দিয়ে ভিন্নতর আচরণের সুযোগ করে নেন। সাহসী• বেপরোয়া মানুষেরা প্রশ্ন তোলেন, বিকল্প ধ্যান-ধারণা পোষণেন ఆ আচরণের মুক্তির জন্যে সহমত তৈর্ীী করেন। সফ্ল रনে, সাং্কৃত্কি প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন তুর হয়। প্রথম প্রক্রিয়াটি চট করে নজরে আসে

না। সষ্ঞােে বা অনিচ্ছায়, হয়তো বা গোপনে হয়। একটা প্রাত্তিকত আছে। একই ব্যক্তি অনবরতত বাতিক্রমী আচরণ করেন না। অনেকে কখন কখন করেন। ऊদের অজান্ত কোনো এক মুহৃর্চে কিছু সমতুল ইত্্তত, বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন বিকল্প ভাবনা আর ব্যতিক্রুমী আচরণের তেত্র যোগসৃত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। বিকল্পের জগৎটা দৃশ্যমন হয়। এ সব বুঝজে গেলে অনুভবের প্রয়োজন, কারণ বিকল্পের কামনা তো মানুভ্রে মনেইই শুরু হ়্য। তাই নিয়ে টানা-পোঢ়़ন, এগিভ়ে চলা, থমকে যাওয়া — সবই মনের ভেতরের ঘটনা।

পরিবর্তনের রসায়ন বোঝা সহজ নয়, বিশেষত যদি মনুমের সম্পর্কর পরিবর্তন আমাদের অনুধাবনের বিষয়বস্তু হয়। আর যদি, নর-নার্রীর সম্পর্কে পরিবর্তনের প্রসঙ্গ ওঠে তবে তা বোবা আরো কঠিন। কারণ, প্রथাগত ধারার বাইরে সম্পর্কের ওপর নজরদারী অনেক বেশী। তাই পরিবর্তনের ইচ্ছা ও বিকল্প আচরণ, দু-ই গোপন থাকে, অক্তত শুরুতে। প্রচলিত আচরণের অন্তরাল জরুরী সুরক্ষা ব্যেগায়। তবে শহর জীবনে ব্যক্তি স্বধীনতা বেশী। এক এলাকার মননুষ একে অপরতকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চেরেন না, জানেন না। অপরের জীবনে নাক না গলানোই র্রীणি। কে কি করহে তার ওপর হয়তো নজর আছে, কিষ্ুু অনুশাসন নেই। जই বিকল্প এ বিতর্কিত আচার-আচরণ লুকিক্যে রাখার তন্তে ব্যস্ততা নেই। ভিন্নতার সহ্নশীলতত বেশী।

সাধারণ সূত্রাকরে এই সব কथা বলার উস্দেশ্য সহজরোধ্য : বাংলার শহহ-জীবন সম্পর্কের হেরফেের নিয়ে কিছু সর্তক অনুমান করা যেতে পারে মাত্র। নানা মাত্রার মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত গোষ্ঠীর জীবনযাপন ভাবনা ও ধারার দিকে চোখ রেথ্থেই তা করা হচ্ছে। নিজেদের কথা লেখা একটু সহজ, তাই। এর বাইরে তো ঢোখ চলে না। তবে নানা জনসমজজর ইতিহালে দেখা গেছে বে শহর পরিবর্তনের পথীকৃত, আর, উচ্চশ্রেণীর জীবনধারা অন্যেরা আকাফা করে, অনুকর্রণ করে। ধ্ধু সময়ের অপেপ্ষা।

বিবাহিত ও অবিবাহিত সম্পর্ক পরস্পরকে কিছু স্বধীীন লেওয়া, সমকালীন ভাষায় ‘স্পেস’ नেওয়া, চन হয়েছে। ‘স্পেস’ শব্দটির আমাদের বাবহার পশ্চিমি বাক্তিস্বাত্ত্র্রাদী সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সামাজিক পরিবর্তন দেখাও ও ঘটাোর আরেকটি ঊদাহরণ। বাংলাভাষায় শব্ধটির অনেক অর্থ : ত्रिমাত্রিক অবাধ পরিসর, স্থান, স্থানের ఆ সময়ের ব্যবধান, অবকাশ, नেখা শব্দের মধ্যে ফাঁক। মানবিক সম্প্পকের শিথিল বিন্যাসের ধারণা, এই পরোক্ষ উপমাতত উপস্থাপিত। 'কেরানির জাতি' বাঙালীর স্পেস শব্দটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় টইপরাইणিং শেখার সময়। ইদানীং কালে, মোবাইল ফোনে এস-এম-এসের সূত্র ধরে। দু-এর সল্গই রচনার ব্যাগ আছে। স্কুলে বিষ্ঞেনের মাষ্টারমশাই টর্রিসেল্পির ভ্যাকুয়ামের কথা বলত্ন। বোঝাত্তন কেন লোহর রেল লাইনে মাবো মাব্েে ফাঁক থাকে, যাতে অধিক ঘর্ষণে, অধিক টত্তাপে লাইন যেন বেঁকে না যায়। স্পেস অখল্ডতার নিরাপ্ভা। আমাদের অবাধ পরিসর বা মহাশূণ্েের ধারণা হলো সোভিয়েত স্পুটনিক কেদ্দ্র করে। তার আগে পডুয়াদের মহাশৃণ্ণের পরিচয় বাল্লায় লেখা কল্পবিষ্জানের মাধ্যমে। বিশ শতকের গোড়ায় লেখা জগদানন্দ রায় এর
 এর ভালো উদাহরণ। শহরে বাঙালী আধুনিকতার সক্গে ঘর করছে বেশ কিছু দিন। তখন থেকেই আমরা সম্পর্কে অবাধ পরিসর’ - অই অন্থ্রু স্পেস শব্দের ব্যবহার করি। অবাধ পরিসরের চাহিদা সব সম্পক্ক থেকে মুক্তির জন্য নয়। ভিন্ন স্বাদ, ভিন্ন ধঁচের সম্পর্ককর জায়গার জন্যে স্পেসের চাহিা।

নিজের মতো নিজ্েের সম্পক বজায় রাখা, তৈরী করার নিঃসস্কোচ সুযোগ পাওয়া, স্পেস তোগ করার অর্থ। বিবাহিত নারীর উদাহরণ নিলে, সেই সম্পক নিঃসস্গ বাবা, জড়বুদ্ধি ভাই, বিবাহ-পৃর্ব জীবনের বন্ধু-বান্ধব, জীবিকা সূত্রে হওয়া সম্পক্ক — অনেক ধরণের মনুষকে

 পরিসর বাড়ছে। স্পেসের ব্যাপ্তি অন্তরস্জতার পূর্বাবস্থা দুর্ম্বল করহে। পিত্তান্ত্রিক সমাজ্জে পুরুষরাই নানা স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে বনে, এই স্পেলের দাবীদার প্রধানতঃ মেয়েরাই। পরিবার ও পারিবার্রিক দায়দায়িত্বের দম-বন্ধ করা অবস্থা থেকে অন্তত সাময়িক মুক্তি পাবার অধিকার ন্যায়তা পেয়েছে। নষ্টনীড়ের আশক্ষা আর অনেককে আটকে রাcে না, यদিও এ রকম মানুচ্বে সংখ্যা কম। অবশ্য দ্বিতীয় সস্পর্কর তগিল্দে বিবাছ বিচ্ছেদের পরিসংখ্যা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে সমাজ পিত্তান্ত্রিক হলেও পুরুষ মানুষ সব সময় চৃড়ান্ত স্বাধীনতা ভোগ করেছে, এই কथা ঠিক নয়। কোন কোন নার্রীর দাপটের কथা অজানা নয়। তই পুরুষেরোও স্পেস চায়। আসলে চার দেওয়ালের মধ্যে নারী ना পুরুষ কে শেষজেষ শক্তিশানী ঢা বना কঠিন। নারী অবদমিত, এ্র কথা কোো নারী বললে, তার লজ্জার কারণ নেই। এটাই তার স্পেসের দাবির নৈতিক তিত্তিজরপ পরিণত হয়। কিন্তু কোন পুরুষ মানুষ নারীর शাত তার নিগ্রহ হওয়ার কথা কোন মুত্খ বলবে? বললে তার পুরুষল্পে টান পড়বে। পিতৃতন্ত্রে পুরুষের দায়-দায়িছ্ন অনেক, সে ওধ্রু অধিকারের সুথ-সুবিধা ভোগ করে না। সেই কারণেও পুকুষ স্পেস চায়।
कि দিতে বা কি পেনে, স্পেস দেওয়া হল বা পাওয়া হল, তার মাপকাঠি একান্ত ব্যুক্তিগত নয়। একটা অযোষিত অথচ অনেকের জানা চালু মাপকাঠি উঠে এলেছে (লোন এলে অনাজনের সেখান থেকে সরে যাওয়া, অन্যের চিঠি খুুে না পড়া, অপরের ব্যাক্কের পাশ-বই না দেখা, কোথায় যাচ্ছে সে প্রশ্ন না করা)। এই অনেকেরা অবশ্যই ঢাঁরা यাঁরা স্পেলের কথা ভবেে। মাপকাচির জানাজানি হয় খানিকটা আলাপআলোচ্নায়, পরন্নি্দা-পরচর্চার্য। অथবা সাহসী সিনেমা-থিত্যেটার-গল্পঊপন্যাসে। প্রজন্মান্তরে মাপের পরিবর্ত্ন হয়। তার গায়ে গায়ে অনেক কিছু প্রথমে সমবোতায় আসে, তারপর পর্রিবর্তিত হয় : গৃহস্থালীর সময়ভাগ (তিন দিনের রান্না এক দিন্নে করে রাখা / প্রতি সন্ধায় বাবা ছেড়ে যাওয়া মা’র সল্গে সময় কাটিয়ে আসা), অর্থ ব্যয় (বহ্পদিনের সখ, প্রতিমাসে একটা করে ক্যাসেট কেনার বা মেয়েদ্ের পত্রিকা / অফিস ফেরুতা পাড়ার সাষ্ধ স্কুলে গরীব ছেলে-মেয়েেদর বিনা পয়সায় পড়িয়ে আসা, বা তাদের বই-পত্র কিন্নে লেওয়া), বাড়ীত স্থানের ব্যাবহার (শুলে যে সেওয়ালে চোখ পড়ে সেখানে স্বামী, স্ত্রী বা আষ্মীয় পরিজন ছাড়া

 একটা মাপের স্পেলে অভাস্থ হয়ে গেল্লে, আমাদদর অন্য মাপের স্পেলের প্রয়োজন হয়।

স্পেস দেওয়া-নেওয়াত সম্পর্কের বি-নির্মাণ ও পুন্নবিন্যাসের প্রক্রিয়া চলে। দুল্যেরই পরতত পরতে চলে ভয় এ ভরসার খেলা : দরাজ হাত স্পেস দিয়ে আপনজনকে হারানোর ভয়, স্পেস দেওয়ার কার্পণ্ণ করেও একই ভয়। স্পেস দিয়ে স্পেস পাওয়ার ভরসা, প্রতিদানে সমতুন স্পেস না পাওয়ার ভয়। কোনটা স্পেস লেওয়ার ছল, কোনটা আসল, তাই निয়ে নিিন্তর ধ্দ। স্বধীননতারও চাপ আছে। এরিখ ফ্রেমে কথায় ফিয়ার
 এই অनिশ্চতण কষ্ট দেয়। স্বাধীनত থেকে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছা হয়।
 निজের মतো করার স্বাধীনতার জন্য बাকুতি-মিনতি, রাগাগাগি, যুফ্তি-অ-גুত্রির যুক্ধ — সব কিছুই চলে। অবশেষে একটা স্পেলের বিন্যাস রীতিসিদ্ধ হয়ে ওটে। ক্রমে একটি বিন্যাস ব্যাপ্তি-প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্তবয়স্ক नाর্রী-পুরুমের সম্পর্কে স্পেসের দাবী দিয়ে যে প্রক্রিয়া খुরু হয়েছিল, তা
 ও শিশ্দর সশ্পর্কের ক্ষেত্রে কম-বেশী সত্ত। যে কোনো একটি বিন্যাস

 সম্পর্কের আশায় নতুন মনুু্ের সর্প ভাব করে দেখি তাততও সম্পর্কের নিয়ীম-্ীতির জুলুম। তখन মোহভभ হয়। আবার নতুন বিনাসের সধ্ধান उর़ रয়।

সম্পকে স্পেলের সন্ধান নানা কারণে। যেমন, শরীর বা মনের তৃপ্তির তাগিদ্দ। পাপবোধ, অন্যায়বোধ, সক্কোচ, লজ্জা থেকে চাওয়ার মুক্তি ঘটছে। আগেকার উত্তর কলকাতার রেৰ্তঁরায় পর্দা দেওয়া কেবিনের আর প্রয়োজন নেই। সকলের বাবহারের স্থান অবষ্ঞার আড়ালে সহরেেই
 কবিতায়’। ‘যে ভালোবাসা ব্যলতাবে আকাশে মুক্ত থাকে, অত্তরের মধ্যে সে দেয় সন্ত, যে ভালোবাসা বিশেষভবে প্রতিদিনের সব-কিছুতু যুক্ত रয়ে থাকে, সংসারে সে দেয় আসন। দूढৌই आমি চাই! বা, ‘কেতকীর সন্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায়-
 সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার স্য আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।

 বৈশিষ্ঠ, সে ধারণাও ভুল। সর্ব কালের সামাজিক কাঠামোেই স্পেল্ক স্থান আছে : সামাজিক প্রয়োজন নেকট্য, আবার সেই কারূৌই দূর্র

 ना, বরঞ্প মাত্রা যুক্ত করে। घनिষ্ঠত। ও অড়িয়ে থাকা, फू-ই বधिश्रि
 একটি প্রচলিত নিয়ম-রাজ্যে বাক্তি জন্মায় ও জীবন याপन করে শেयাడ ব্যক্তিগ পছन্দের কোন্সে স্থান থাকে না। সেই তুলনায় আধুনিক ধ উত্তর-आধুनिক সমাজ্জ স্পেসের চাহিদা ব্যক্তিগত। তবে বাক্টির স্পেপ্রে চাওয়া সষ্ভব কর্রেছে কিছু নৈর্বক্তিক পরিবর্তন : গণতত্ত্র ও পুজিমাए। বাজার্রের রীতিনীতি, নাগরিক জীবन ও ব্যক্তির সামাध্রিক ळ,
 অनুশাসন) ধর্ম্মের থেকে মুক্তি ও বাক্সিন্বাতত্ত্রবাদী সश্প্কুতি - ব/্সম্পর্কে ও নানা প্রতিষ্ঠানের ভ্তের সম্পর্কে স্পেসের দাবীকে স্ত্র করেছে, ন্যায়তাও দিয়েছে। 'घনিষ্ঠতার্গ অসश্ বঙ্ধन आছে', ‘ানগ

 উত্তর-আधूनिক সমাজে সবাই সমান ভাবে স্পেসের সूভোগ পায়, ৭k কथা ভাবা ভুন।

এই অবধি পঢ়ে, অনেকেই বলবেন শহর বাহলার কথা কোথায় বनা হন। পঞ্পাশ বহর্রের শহর বাংলায় সম্পর্কের হেরফেরেরে উর্নেখ নেইই। কোনো পর্রিসংখ্যান নেই, কোন্না সমীক্ষার উল্মেখ নেই। শহর বাহলার

 হল্যেছ, তা একটা সষ্ভাব্য চিত্র মাত্র। उবে প্রাপ্তবয়স্ক পাচককের্গা কেউ কি निছের জীবन বা কোন পরিচিত জীবন থেকে স্পেস চাওয়া-পাওয়ার পরিবর্তন্নর কোন উদাহর্নণ कি পাচ্ছেন না, या দিত্যে সহखেই শৃनाস্शাन পুর্ণ করা যায়? স্পেস নিয়ে লেখায় স্পেস রাখা তো ভাল।

## VICTORY AT LAST

## CM beats Mamata to Presidency

QURBUREAU
Calcutta, March 19: Budhadeb Bhattacharjec today rammed through the blesiat offers freedom to Presidency College from bing Mamata Banerjee of a possible chance to carry out the reform herself. The government tabled the Presidency University Boring, 2009 , in the Assembly igmand that it be sent for further scrutiny The House passed the bill, which will enable the college to become a unitary university
The Opposition did not at-


Althnugh Bhattacharije
finself was in favour of janthrg autonomy, until Mamata'zprovocalion he had not
workef up the courage to worked up the courage to
shovethis wish down an unwillnet party's throat
It \$5 possible that the party,
larinithe threat of being un-
lav init the threat of being un-
siated in elections a year fromscated in elections a year from
now, Fpalised it might altogethor miss the bus if the bill was yol passed now, leaving Mambta with the opportunity To greb he credit.

Ais the news of the passta Souwd Mukherjee, a second yearifolitical science student said "There are so many
this. Presidency will not only Court, one of the main deci regain its past glory but also sion-making bodies at the pronove forward from there" The autonomy advocates, however, wanted

What one has to look out for is the choice of the first vice-chancellor and the body that the government has to ty till the council is formed," said Sukanta Chaudhuri, a professor of English at Jadaypur Universily who had eft Presidency College. Some people fear that the provistons of the bill will help he CPM inciude registered graduates, who are primarily
political appointees, in the

## Assembly clears Presidency varsity bill

Oppn Walks Out, Asks Governor To Stall Move

TIMES NEWS NETWORK
Kolkata: Presidency College will now be a university Fighting the stranglehold of political hegemony that prefers loyalty to excellence, the state's promier seat of learning finally has a chance to write its own history.

The assembly pas
The assembly passed the PresIdency University bill on Friday amid an opposition walkout. Celebrations er ped ohir coverat the hallowed grounds. banners were haliowed grounds. bamners ware
strung up (one of them 60 feet long)
and the naysayers found themsol ves outnumbered and out-shouted Presidency College - argually one of the best in the country, with an alumni list that reads like the who's who of modern India - cer tainly has the potential for excel lence as a university. But the jour quite a rough one

Backed by a Presidency alum. nus - chief minister Buddhadeb Bhattacharjee himself - the proposal faced stiff opposition from within CPM and the faculty A section of the ruling Left is afraid of losing its stranglehold over the col lege In 33 years of uninterrupted rule, the Left Front government reruse, the Left Front government rea cut above the rest. Granting university status to the same colluge is a complete turnaround.

A large section of Presidency


A banner celebrates Presidency College's new status
teachers. affiliated to CPM, feared
losing in ir hegemony and strong.
iy opppisi the move. Gradually. however, the ranks of the dis
senters got smaller and smaller. On Friday, only 10 Presidency eachers joined a protest march by
lege Teachers' Association. The op position ran to governor M K Narayanan to stall the bill. The CM ollowed soon after to explain why the bill should be passed, showing the determination of the govern ment to fight it out
The CM's combative attitude rubbed off on higher education minister Sudarsan Raychaudhuri in the assembly, when CPM MLA Srutinath Praharaj asked the min ster to give priority to existing Presidency teachers when recrutiments are made for the univer sity, the minister refused. "Those teaching at Presidency were not appointed to teach there alone There is a selection procedure and I see no reason why the present Presidency faculty should be given priority," Raychaudhuri said.



Rajrupa Gupta Stastics, 1st Year


Hindol Ghatak Geology, 1st Year


Ankita Das
Political Science 3rd Year


Situ Ghosh Ex Student Botany


Priya Das
History, 1st Year

## সাক্ষাৎকার <br> ( প্রেসিডেসি কনেজ থেকে বিশ্মবিদ্যানয়্রে উন্মীত ছওয্মান্র পব্, 

निर्মन সिং: 80 বश্ন ४রে এই কলেজে কাজ করহি। এখানে কাজ করে यতটা আনন্দ পেয়েছি তা আার্র কোথাও পাব বनে মনে হয় না। এখানে কাজ করি বলে, গর্ব বোধ হয়। ইউনিভার্সিটি হয়ে গেল অই প্রিয় কनেজটি। ইউनिভ।র্সিট হিসেবে প্রেসিডেন্নী সयল্न হবে বनে আশা করি।


নাব্রায়ণ ঘোষ ः ১০ বश্র ধরে কাজ করহি। চাকরির
 সকনেই মিঢनমিডশ কাब করি। এখन অবশ্য প্রিকিপালের জায়গায় ভি.সি. এসেছেন। ইউনিভার্সিট কেমন रবে জানি না। আগে স্টাফ্দের আয়োজনে কন্েরজ অনুষ্ঠান হতো, এখন সেটট আর্ন হয় না, খার্রাপ
 থেকে সুইপার — প্রत্যেকেই এই অনनנ অনুভৃতির শরিক। এত অক্রছन - बর সल্গে थाकदर পারি এরচচ়্ে গর্ব্রে आর কি হত্ত পারে! शाबजের হর্যে ওণ্দর কাক্জ করে দিতে থুব আনন্দ হয়।


উब্টম সামষ্ড : এथानে চাকরিতে এসে, প্রथম|িতকে ভেবেছিলাম কারও সহযোগিতা পাবো না, হল তারূ
 কাটাকাটি মাঝে মাকে যে হয় না তা নয়। কथनও করেজে দেরি করে আসিনি। ছাত্রদের সাথে বঞ্মুর মঢো সম্পর্ক হয়ে গেছে।

निতাই 斤ে: si৯i৫ থেকে কলেজে আছি। রসায়ন বিভাগে ১২ বছর ছিনাম। ১৬ বছর ধরে করেজে দেখছি স্টাক্দের মধ্যে মনোমানিন্য হনেఆ পরে ঠিক হয়ে যায়। VC-কে খুব কড়া মট্ হত্ছ। VC आमবার আগে আসত্ত হয়, কাজের চাপে দেরী হয়ে যায় বাড়ি ফिরতण।

কেশব র্রায় ः খুবই ডালো অভিজ্ঞে এই কলেজে। আশা করি বিশ্পবিদ্যালয় হয়ে যাওয়ার পর্র এই थতিঠাन আরুও উন্নত হবে। আমার অবসরের সময় চলে এল। হয়ত্ত আমি এই উনতি দেথে যেতে পারব না। २৪ বएর ধরে কাজ করোহি এখানে — এখन সময় ওণছি শেবের। কলেজ হিসেবে প্রেসিডেকি থুবই ভাল।


গণেশ ঠাকূর : প্রেসিডেলি যখন কলেজ ছিল, उখनఆ ভाলো ছিল, এখन ইউनिভाসিটि, এখनఆ ভালো। ১৩-১৪ বছর ধরে কাজ করছি। কাজ কब্রার अडिख্ত্ত अসাধারণ। नভून VC হিলেবে যিনি অলেছেন, তাঁর ব্যবহার ঘুবই ভালো।


সমব্রনাथ শূব্র : ১৭ বছর ধরে बই কলেজ আशি। আমার জীবন্নর সবচুয়ে ভাল্লো সময়ণুনো এই কনেজেই কাট্য়য়েছি। এই কনেজে ছাত্র-শিককক্দর মধ্যে সूসম্পক্ক বड़ाबत्र-ई ঢোেে পড়ে। आগে Non Teaching Staff-দের একটি অनুষ্ঠান रण। थूবই খারাপ লাগে সেই অনूঠ্ঠনাি এখন বন্ধ रয়ে গেCে। অनান্য Government কলেজের Staff-রা অন্যান্য জায়গায় उতण সম্মান পায় না, यতটা आमड़ा পাই। এটাও একটা কারণ যার জন্য आমরা এখান থেকে যেতে চাই না।

শিनाবাণী ঘোষ : এই কলেজের সবাই ভালে।। 90 তে এ্ই কনেজে কাজ তुক্র করি। ভূগোল বিভাগে কাজ बহ্ञত ভাनই লাগে। अन্য বিजाগে যাওয়ার প্রস্তাব এসেজ్, याॅইি। কারণ, এই আা়গাটা আমার স२সারের মতো। শিক্ষকদ্রে সত্গে আমার সম্পক্ক आयীয়ততয় প্ৰौছে গেছে। ছাব্রদ̆র সাথেও একই রকম। যখन 97-এ আমার Operaton হয়, आমি Medical-এ ভর্তি, অসুস্থ, অশ্ঞান, ডঃ আশিস সরকার একদিন আমার মাথায় হাত ছিয়ে বলনেন, "চিন্তা নেই, আমরা তোমার পাশ্ আছি P" কাब করার জায়গায় এমন বিশ্ধাস পেলে কার না ভালো লাগে!
 आছি। যতজন অধাক্ এসেছ্নে সবাই আমাকে খুব পছन्म করতেन। नতুन VC ® थूব जानো। অভিভাবকের মত্ে আচরণ করেন। ওনার কাছ থেকে মাতৃসম ব্যবহার পেত্যেছি। ছাত্র-ছাত্রীफদর সন্গেఆ আমার
 आগে যেমন ছিল, এখনও তেমন-ই আছে। প্রেসিডেনিকে ইউনিভাসিটি করে তোনার পেছনে ছাত্র-ছাত্রী, শिक्षক-শिक्किका, ছাब्रসशসদ, अশिक्कক কর্মারী — সবার যে অহ্রান্ঠ চেষ্টে আ ার সহযোগিতা


সেটা ঢো আগামী দিন্নের ছাত্রছাত্রীদের মধ্বে ছড়িয়ে দিতে হবেই। আমরা অশিক্কক কর্মারীদের মধ্যে সুন্দর ভালোবাসার সম্পক গড়ে তুলতে পেরেছি। আমরা কৃত্ট সষ্জীববাবু, অমিতাভ বাবু-দের কাছে — এই কলেজটিকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে তোলার জন্য।

সবিতাব্রত পান : ৩ বছর ধরে কলেজে আছি। Inter College Sports Meet-a जসামান্য ফল্লাফল আমাদের গর্বিত করেছে। মোনালিসা মুখার্জী (ইতিহাস বিভাগ) Table Tennis-এ আমাদের কলেজের প্রতিনিষিত্ব করেছে। অর্থনীতি বিভাগের একজন ছাত্র Asian Chess Championship-এ সুযোগ পেয়েনে।

মৃণাল সেনখ্ঠ: ৮৯ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানে আছি। ২২ বছর হয়ে গেল। বর্তমানে কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে উন্নীত হনেও, সর্বাঙ্গীন পরিকঠামমের জন্য হয়রো আরও ২-৩ বছর সময় লাগবে। তবে, সষ্জীববাবু, অমিতাভ বাবু ఆ অन्যান্য শিক্ককশিক্ষিকদের সাথে সম্পক্ক নতুন VC-র সাথে অনেক ভালো। এতদিন ধরে চাকরি করেও এতটুকু একযেয়েমি আসেনি. এখনও কাজ করচে ভালো লাগে।

बয়্রেব দাস : २১ বছর ধরে बই কলেজে আছি। ছাত্র সংসদ-এর সক্গে একটা সময় আমাদরর সশ্পক খুব जল্লো ছিল। মাব্েে কিছু বছর সেই সম্পর্কে ব্যাঘাত ঘটে। কিত্তু এখন সেই সম্পর্ক আবার গড়ে উঠেছে। ছাত্র-ছার্রীদেরও উচিত নন-টিচিং স্টাফ্দের সন্গে সম্পর্ক আরো জাল রাখা। আমার এই কলেজে কাজ করতে খুব ভালো লাগে এবং আমি এখানে কাজ করে খুব সন্তুষ্ট।


স্ণাল কাভ্ভি দাস : ১৯৯৪ সাল থেকে এই কলেজে থাকতে পেরে আমি গর্বিত। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক সবাই অসাধারণ সহযোগিতা করেহে। অসাধারণ পর্রিবেশ এই প্রতিষ্ঠানের। অনেক কর্মচারী ভালো জায়গায় সুযোগ পেশ্রেও অই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যায়নি। প্রতিষ্ঠানের উৰ্টরোত্র উন্নতি কামনা করি।


তাব্রকনাথ প্রসাদ: ১৯৭৮ সাল থেকে এই কনোেো পরিবেশের সাথে নিজেকে অভিযোজিত করেছি। ০: বছর ধরে অন্নে রাজনৈতিক উখান পতন দখখলাম। আমার মতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এগুলো উচিত নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে দিকে দিকে ছাত্রছাত্রীরা আমাদের কলেজরে গবির্ত করেছে।


মইনুল হক : আমি এই কলেজে বহুদিন ধরে আছি। এই কলেজের কর্মচারী, শিক্কক-শিক্কিকা আনন্দ সহকারে কাজ করেন। প্রেসিডেেী বিশ্ববিদ্যানয় হিসেরে ভবিষ্যঢে আরো উচ্চ শিখরে প্পৗঁহে। কিন্তু আমি, এ প্রসল্গে আরো কিছু বলতত চাই বে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ কর্মচারী সহর্যোগিতা সহকারে কাজ করেন না। আশা করা যায় কর্মচারীদের সংখা ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাক, এবং একসাথে মিলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কজজে সহযোগিত করুক।

## Sad, But True <br> Ankur Ghosh <br> Physics Honours, 2nd Year

Sometimes, it seems quite pathetic to digest the present sports scenario of our nation, comparing the others aspects. India, the land of 1.2 billion people are not able to get their names enlisted in top-ten olympic nations, which is quite expected from such a nation of diversity. It is quite shocking to see the celebration across the nation when a single gold medal is won at Olympic. It seems as if we got more than we deserve; whereas countries like Cuba, Kazakshtan or Indonesia are motivating much better track record than us. Its quite shameful, being the 142 nd ranking Football nation of the world. These are not new problems but newly deteriorated sports scenario. It is years old but has not drawn attention of authorities and remained neglected as if games and sports are of no importance. One of the main reason behind such repititive failure in athletics and sports is its nonpopularity among huge masses of people. Very few people posses interest in games like archery, hockey, squash. According to me, cricket is mainly responsible for divesting people's interest from other games, not because of its beauty but of its business favourable format. Being a commonwealth nation, cricket has always remained the most popular game in India and unfortunately it is one of the factors which checked India's sport advancement. There has been a lot of scandals related to the game of cricket but day by day it has become one of the most profitable business and pulled many multinational companies to invest huge capital on this game inspite of decline in its global popularity. It is a fact that day by day the cricketing world is getting shorters but still it is doing wonderful business in India. It has become quite easy to come under the lime-light and to become a popular celebrity
being a cricketer, whereas maximum people could not be able to spot out many national football players or national level athelete. Being a respected and topseeded nation it is a quite justified demand that our country must grab a healthy position in various games and sports. For this we need developed infrastructure, training facilities and capital investment. Many talented players and atheletes could not compete due to lack of enough capital. Different game officials and management personalities should focus on the development of country's prestige in various games and sports inspite of indulging themselves into pool of corruption or scandals. Recent scandals by organising committee of XIX Commonwealth games have again presented a multilated image of Indian games and sports in front of the world. People must think of their own country's image before thinking of pocket. Some of the richest people of the world live in this country, and they must think about the matters and take some important steps to change this scenario. Time has come to think about the matter seriously by finding the root causes of such failure and to take adequate steps to make amends. I must specify the recent success of Indians like, Saina Nehwal, Somdev Dev Burman, Sharath Kamal, Vishwanathn Anand, Sushil Kumar and many more. They can be the origin of new era of Indian sports and games advancement. India have already dominated the world in many fields like science, economics, literatures, politics, films etc. who knows, may be this time India would become a new name in the world of Atheletics, games and sports. We are really tried of cheering other nation in Football Worid Cup, its not too hard to dream of cheering our country. We must jointly take this as a revision so as to add more feathers in India's crown.

# The Wooden Horse <br> Prarthito Bandopadhay <br> History, 1st Year 

I once knew of a house, just round the corner. And I knew the boy who lived there. When we were little kids growing up, we used to be friends. I loved to go over to his place, and play with his wooden rocking horse.
Eut it was not just any wooden horse, it was a magic horse. Everytime we sat upon our steed, he took us away flying through the sky.
We became knights in shining armour, with drawn blades glittering in the evanescent light of the rainbows. We battled dragons, slew bandits and rescued princesses or sometimes just strolled through the mystical lands of Neverwas.
Ah ... ! How well do I remember those sunlit days filled with rolling green hills and silent woods dapled in shadows.
And how*well 1 remember the horse ! The body was painted white and his were a fiery red and black. His ears were bordered with green and his maine was auburn.
For a wooden horse he carried himself pretty well, with sober dignity and pride. The paint on his left ear was chipped but that was just a scar from a long forgotten adventure in a half forgotten dream.
We loved that horse. He was our friend, and a mighty loyal one at that. He stayed by us every momment of our little lives.
But almost too soon it seemed that our bright strong steed became 'just' a wooden horse. And one day it was gone. The empty space was soon filled up with another distraction. A mass of wires and plugs and a glaring black screen. After all - as his mother said we were growing older ...
The horse was put into the attic. The room was dusty and cramped. It had a single window through which a flicker of sunlight partialy lit up the darkness. The toy horse was stacked into a corner and was left there fettered to the darkness and dead dreams. The door was left ajar.

The horse knew nothing of growing up, of old dream dying and new ones being born. He knew not why he was put away. But he came to accept it, just like he accepted the fact that he was made of wood. And accepting that, he waited for his friends to come back. He was still loyal to us and did not even think that he was abandoned even though he hated the dark. So in that room with a shaft of dusty sunlight, forgotten among still born dreams he waited.

We grew up, and time went on at its own pace. My visits to their house became less and less frequen until one day it just stopped. Studies became more important and 'Careers' took a new meaning. I wanted to be a proffesor and he aspired to be an artist. So we parted ways.
After a few months of getting my Ph.d. I got a job at a small college. But the other boy didn't make it as an artist. He took up his family business and went about his job with a facade of a smile. And each night, night by night he slowly forgot to dream.
And in the attic through a crack in the door the horse watched the torment his old friend went through. He watched as the boy who once had whispered to him that he was not a toy but a tall white horse, the boy he loved, slowly lost his dreams. And little drops of tears rolled down his wooden cheeks and splashed into the wooden floor.
One night it was raining. The still house drummed with the sound of raindrops upon the window sills and tracks of water stained the glass. And in that silence (For in that house no one spoke anymore), the wooden toy finally decided that it was time to wake his old friend up so that he may dream again. So the horse waited for his friend to sleep.
The boy who had now grown up into a man came up the stairs. The horse picked up his ears as the footsteps reverbated in the room.
Up the man came, his head full of the days figures and the figures of the day before, and making his bed he went to sleep.
In the middle of the night he suddenly woke up to find his old rocking horse standing by his bed staring down at him with glistering eyes and silent wishes.
For a long while he stared into the horses eyes. And finally he understood and smiled. He truly smiled after so many years. He wrapped his arms around the wooden neck and wiped his tears away in the warm auburn mane.
The next morning the startled neighbourhood woke up to a burst of laughter coming from the house, whence no laugh ever came. I ran to the window and looked out.
And I saw a wooden horse galloping across the sky his auburn mane a flowing and sitting upon his back was a boy, laughing, dressed in shining mail.
And as the busy city stood still and looked on in wonder, the horse and the rider rode into the dawn.

My First Class At Presidency<br>Meenakshi Ghosh<br>Botany, 2nd Year (UG)

A rainy morning marked the beginning. I just have rainy days - "water water everywhere", and this was the start of a new chapter in my life, the first day of college. I woke up early. At around 7 o'clock (which is early for me). There was a kind of enthusiasm and an element of disbelief too. I couldn't believe that finally my school days were over!
I had my class at 10 o'clock. I had planned the previous night on leaving my house at 8.30 am, which would be enough for reaching college on time. The journey to the bus stand took 20 minutes and there I saw a never ending line! I stood at the end of the line and heard some women grumbling on the irregularity of the bus service. A little later a bus arrived. "I would miss the last window seat", I said to myself. Though it was raining qutie heavily and I wouldn't be able to open the window, but still I wanted the window seat. I skipped my turn and stood in the next bus line, oblivious of the time. It was when I left my turn; I realized that it was 9.20 am . "I would be late". I mumbled, "but the window seat is worth it", I said, pacifing myself.
After about 10 minutes the next bus arrived. I was delighted to get my desired seat. I occupied my seat and took out my cell and started sending sms-s! I had wondered before what would I do for 45 minutes on my way to college and the idea of sending sms-s seemed good!
9.55 am . and still a long way to go! It was obvious I wouldn't reach on time. I started to feel guilty for having left the first bus merely for a window seat. I called up one of my classmates to inquire if the class had started the class. Thankfully the class did not start yet but I learnt our HOD was going to take the first class. Now that was a bad news. First day of my college, and I was going to be terribly late in my first class! Silly thoughts began to crisscross my mind ...
"Would our HOD mark me as a late comer in the coming 3 years of my college life?? After all, first impression is the last impression!!"
10 minutes pas $10 \ldots$ and I was standing in front of CU! Another 6-7 minutes' walk from here! I literally began to run, at the same time careful of not slipping (I am very (in) famous for slipping and falling in the most unexpected situtations, and the wet road just increased the probability!!).
I finally reached Baker's. As I began ascending the stairs I was reminded of the story, my biology sir had told me once, of a true incident. It was on these stairs of Baker where Netaji had slapped Oten, a white professor! As I climbing, I started wondering if it was actually here where Netaji had actually stood and slapped him. I had no time to wait there and ponder more on the incident. I started walking fast through the corridor.

A man standing in the corridor asked me "first year??" I nodded nervously "yes". He replied back. "class shuru hoygeche to!!" (Your class has already started!!) I didn't wait there for him to end and his voice faded away ... "taratari jao ... sir rege jaaben!!" (Go quickly ... or else sir will get angry!!). This only made me more nervous.

I was literally frightened when I knocked on the door, expecting a "good" scolding in front of the entire class! "How embarrassing it is to get scolded on the first day... in front of new class mates", I wondered. I asked feebly if I could come in. From inside came a voice "come in". I looked at the entire class and then gave a glance at the professor standing in front of the projector screen. "Take your place", he said to me.
I looked for place in the dark and sat in the last row of the gallery. The class ended after about.half an hour. I had attended the first class of my college!!

# Shakti In The Glint Of Emancipation 

Ankita Chakrabarty<br>Sociology, 2nd Year

Since time immemorial the breadth of the eternal has been acknowledged, leading man to the path of a higher manifestation of enriched reality. Every new age of awakening has been inspired by inner creative urge of moral liberation of the humanity. The greater era of man's comprehensive vision binds the human intelligence into an intuitive mentality. A glint of this attempt raising and extending from the past epochs of the freedom movement of India is already visible in the history. The wrath of the alien subjugation crushed the all-informing spirit of fullness that heals the scission between thought and life. The nation's resignation sought the voices of the dawn to release the teal soul of India into expression.

In the threshold of a new age of liberation a group of sovereign scholars with their productive brilliance curved a metaphor to convince the imagination. Often immense adversity of fascism smashed the ideals of nationalism into pieces. Mixture of skepticism and slogans blended into fascist salute to hammer everybody into one amorphous shape. Bankim Chandra Chatterjee, one of the most powerful intellects produced by India in the nineteenth century stimulated Indian nationalism with his political novel, Anandamath. In this gospel of India's struggle for political independence he also wrote Bande Mataram - Hail Motherland and gave India its first national song, which later became the rallying call of the mass. In Bande Mataram he expressed his vision of Mother India as a Goddess. His vision of Mother India as Shakti - the crowning excellence of holy and venerable woman sparked his compatriots across the nation. Though our ancient epic Ramayana had spoke of the superiority of 'Mother' and 'Motherland' to that of 'Heaven' but it was only in the time of British reign that we finally learnt to recognize our motherland as mother. Chatterji's interpretation of the motherland with regards to the features of versatility, progression and powerfulness lulled the nation in rags and tatters to vitality of spirit. In Anandamath, Bankim Chandra Chatterjee perfectly modeled India as reverend Mother to the Indian minds, which is carefully accurate to the various attributes of the Goddess Shakti that delights in harmony of forms for its own sake. Through the character 'Mahatma' of his novel, Chatterji completely merged Mother India with the different forms of Goddess Durga. This interpretation achieved to
discover a luminous soul in the translucent atmosphere of freedom in the Infinite. He realized three phases of India amidst the whole multiplicity of Shakti. In the first phase, he discussed about 'a gigantic, imposing, resplendent, almost a living map of India'. Mother India established its civilization amidst impregnable dense forest rich in flora and fauna, rare spices of animal and a huge reserve of mineral resources. Heavenly music added the sancity and serenity of the holy land. Then India was, 'thy body of beauty armour-clad, Mother giver of victory' - the age was in the bosom of the eternal across the mystic shrine of the Divine. It was beyond the subjugation of alien rulers. The abundance of the nation fed the variegated imagination of an awakening India. According to Bankim Chandra Chatterji India at that juncture resembled Goddess Jagaddhatri, rider on the lion, and trident in hand. In the second phase, Chatteri] portrayed a map of India in 'rags and tatters', placed in a dark tunnel where hardly any light poured to reflect its description. It implied the callous state of Mother India during the period under atrocious subjugation. 'This is what our Mother India is today,' the character Mahatma expressed in Anandamath. 'She is in the gloom of famine, disease, death, humiliation and destruction.' Here Chatterji compared Mother India with Goddess Kali - naked, garlanded with human heads, sword in hand to slay the Asura, all the evil and dispel the ignorance around. She embraced the fierce in India's battle to create a world of emancipated will. She was robbed of her love's wooing leaving that semblance of beauty a deception. Independent India free from the tentacles of imposed slavery has been compared with the epithet of Goddess Durga, holding ten weapons in ten hands to root out all obstacles and instill true knowledge, faith, devotion etc. Mahatma guided Mahaendra through another dark tunnel and suddenly faced heavenly light inside the room. 'The effulgence of the light was radiating from the map of a golden India - bright, beautiful, full of glory and dignity!' India will spread her silent power of inspiration across the seas and mountains. The glow of the divine limbs will scatter the darkness and spread light. Mother will fulfill the yearnings of her children by mastering the instrument of science and progress and spreading the enriched values across the geographical demarcation. All the
traits of fundamentalism will be dawned by universal integration. Spiritual perfection will comprehend all the riches of life and give them a great unity of meaning. Chatterji's interpretation had woven a new philosophy by uniting the heavenly with that of the earthly - Divine and the Shakti with the nation. Thus in our country religion and patriotism had never been in terms of conflict. Through surrender and self-consecration India will descend on the perfect state of freedom and eternal bliss. The final dream was a step in evolution, which would raise the nation to a higher and larger consciousness and begin the solution of the problems, which had perplexed and vexed her since she ever dreamt of an integrated and structured development.
Sri Aurobindo, adored as 'a patriot and a prophet' of modern India made concerted efforts to rouse up the national spirit of the Indian masses through his seditious articles. One of the most remarkable peculiarities of Sri Aurobindo's genius is the originality with which he absorbed the spirit of nationalism and turned it into something essentially with which he absorbed the spirit of nationalism and turned in into something essentially the same and yet new and different. he composed the Durga Stotra which first appeared in the 4 October 1909 issue of Dharma, a Bengali weekly edited by Sri Aurobindo. In the composition he also attempted to define and depict
the spiritual impulse of the Shakti in the age long ideal of India. He comprehended the Divine in our Motherland, as inwardly being with God will be its one creed and dogma. Sri Aurobindo in his Durga Stotra glorified the Shakti as,

> "Come, Revealer of the hero-path. We shall no longer cast thee away. May our entire life become a ceaseless worhsip of the Mother, all our acts a continuous service to the Mother, full of love, full od energy. This is our prayer, O Mother, descend upon earth, make thyself manifest in this land of India."

The manifestation of the Infinite in the reality of India's political condition compelled a fresh struggle for liberation in the presence of the Supramental. Thus Sri Aurobindo said and rightly said man cannot by his own effort make himself more than man, but he can call down the divine Truth and its powers to work in him. Descent of the Divine Nature can alone divinise the human receptacle. The nation's comparison with Shakti in the course of India's freedom movement by different scholars acted as a supreme transmuting power, which organized the whole of the nation under the sole and the most powerful rallying cry - Bande Mataram.

# An Optimist Indian 

Shreya Das
Political Science, 2nd Year
'So far as I am able to judge, nothing has been left undone, either by man or nature to make india the most extraordinary country that the sun visits on his rounds. Nothing seems to have been forgotten, nothing overlooked' - Mark Twain
Those words of the noted foreign author kept me pondering over the validity of the above comment. Has this country really achieved something that could be termed as extraordinary. As far as natural environment is concerned, the answer is obviously a big yes yet when think about the contribution of its citizens, a big question mark seems to haunt us. Critics ask us to get real. Our country is a developing one with nearly $20 \%$ food inflation, corrupt practice by government official, the legal system designed to drag cases to the extent the word "justice" becomes a mere mockery. Our politicians care little about anything that dirty concern their warming elution factors. Most are usually driven by caste, religious, traditional or dynastic
considerations. We are a nation born with rampant malnutrition and illiteracy and still the country has not been fully been able to come out of this tarvished image. All this boils down to the very fact that despite emotional and fiery speeches, patriotism becomes something that is better kept aside if one wants to have booming carrer optinons get head in life.
However as an underage optimist when generation look at the society, somewhere in there is a deep cry to change it all when we compare our country to those of our neighbours and other developing ones, somewhere we do feel that we are better off. India being the 7th largest country and having such cultural diversity yet the 'unity in diversity' makes us proud. We did achieve the status of the largest democracy in the world and continue to be an area of attraction for the developed nations. Hope reude eternally in the human heart. That what keeps us Indians going.

# Man and Nature the associated ones 

## Shreya Chaudhuri

## Environmental System Management, 2nd Year

## Last Episode

It was 10.15 pm and tune to her routine, Pujashree logged on to her gmail account. She found a new request waiting for her acceptance in the gtalk profile. With the subject "Environment the covering of life", as she read it. With a personal liking over this subject she accepted the request. The person sent her the first "pug" and the conversation continued. Soon they became engaged in their respective views over Mother Nature, her resources. Sustainable development, aesthetic value that make this life a most beautiful one. Natural blues and greens make earth next to heaven and the best place to live in. Pujashree said that she works in Multinational company where she doesn't have the right to convey her feeling but talking with "Environment the covering of life" makes her feel independent like a bird as she can express her realistic views without having the fear of being "find".

## Episode-6

On the leaving end of tiring day Pujashree logged to on her gmail account. "Environment the covering of life" send her a "pug". Pujashree was buzy talking to her collegues about office affairs. It was the year end Pujashree was buzy checking business affairs, profits, balance sheets, management and last but not the least pollution control. Her Boss made her feel like a fish out of water the whole time as the total loss of the company for Environmental Management was put to her. Pujashree was happy when she arrived at the office as it was the pay day but everything was washed away by the bitter words of the Boss. Pujashree just overlooked "Environment the covering of life" where ever the "pug" came.

Pujashree started avoiding her friend and this had been the case for last one month. "Environment the covering of life was someway distarious" by her heaviour but was unable to reach the problem.

## Episode-1

Pujashree was addicted in spending hours together chatting with "Environment the covering of life" as the nick named 'Oxygen' was a true friend to her. Their ideologies, like, dislikes matched and they were both happy. 'Oxygen' gave her the knowledge about the environment, it management and importance. As one cannot live without breathing oxygen so was Pujashree
incomplete without her friend. Anthropogenic pulses are devastating Environment markedly thus for is preservation everyone should be well awared Forthis very cause Environment has been a subject compulsory at every stage of Education. Both of then were well aware of these facts and they joined hands for saving Earth fromthe darkest shades.
Episode-2

One day they were talking about there daily workouts and 'Oxygen' found Pujashree a bit upset. After a long ifs and buts Pujashree shared her grief with her pal Pujashree had been working at the Multinational company as an Environmental Manager for the same interest of course. The company appointed her to keep database about Pollution Records the company makings and the relative costs the company have to spend regarding their treatment. Pujashree was happi with her job until the day when her Boss called her and ordered her to produce balance sheet regarding the treatment of waste so as to earn a huge profit out of it. Pujashree was a bit tense as she has to continue the job for sustaining her life at the same time it was beyond her ethical views. "Oxygen" told her not to get worried but she was in a do or die situation. That day she logged on for a longer time searching for jobs here and there. While searching she found an advertisement reading "Forget a part of life within 30 days". She logged on and found many details it was written we assume remarkable progress and $100 \%$ result was guaranteed at the end of the session.

## Episode-3

Pujashree logged on to her account for talking with he friend. "Oxygen" wanted her to relaxe but she faced a dubious situation what to do next? Would she follow "Oxygen" advise and her heart on she would have to compromise? She was in need of money and was not been able to take up a decision to shift from this job or not.

## Episode-4

She made up her mind to go to the organisation for deleting "Environmental Management", formerly a parl of her favourite from her life. They told her to bring every possession she had related to this the next day. She found her conversion with oxygen, poetry's that she wrote at different stages of her life, books regarding this
topic and the sapling she planted in a pot by the side of her bedroom. They were assets in life but she had to do the wrost for her needs.

## Episode-5

Everyday the organisation devastated every little possession of Pujashree related to Environment. And after 30 days Pujashree came out a great shock which she had when her sapling was burnt by an employee of that organization.

## Episode-7

Pujashree forgot everything, when she logged on to her gmail account she talked with her collegues and was
unable to recall "Oxygen". "Oxygen" was quite astonished by this until he found the advertisement one day.

## Episode-8

Oxygen did the same as the friendship was at sake with the request one. After 30 days "Oxygen" and "Pujashree" were different people. They forgot everything about the past and were living an isolated life. "But if winter comes can spring be far behind", the cycle repeated as the begining of the story became the conclusion.

## Bob

Soham Ganguly
English Honours, 2nd year (UG)

Life was blank. There wasn't much left in it anyway. The dreadful war was over, and it had ended in what might be considered defeat. Not merely for the country, but for the countless who had gone out to the trenches, and I happened to be among them. After several months of gallant insanity, I, like several others who had been unfortunate enough to survive, found myself entirely beyond all hope, with a fairly crippled right leg, an ailment ridden body, and no opening or position at all. It was chiefly by virtue of a government scheme which entitled hapless, war-beaten sufferers like me to a certain monthly allowance that I was able to keep soul and body together, and shelter it in a seedy room which 1 found in one of the most insalubrious regions of the city.

But, after the strange manner of human nature, I continued to live. I woke up each morning to the most pointless, insipid existence imaginable, but there always seemed to be something about it which was dimly alluring. I would pretend to be a person of activity, shambling out everyday to purchase the needful, and perhaps, the very rare luxury. I could have bought a week's stuff at once, but it gave me a good feeling, a reason to think of and look forward to
tomorrow. The occasional longer journeys were to the offices, with the all-important papers in hand, which would feed me for the next month. I would display them with a forced smile, trying also, to add a similitude of pride as I would bring out a cross of gleaming silver. It was the only relic I had of the war, apart from the agonies and those papers which I fiercely guarded.

And the papers did need guarding. I even had to stay up some nights, for such was the menace of mice in my rooms that I felt no security even after I had locked it in the cabinet. It was only natural, since my ground floor room abutted upon one of the filthiest alleys of the city. It was too malodorous for me to even open my windows, and the noises of stray animals as they would battle all night for the possession of the garbage bins strewn around there would rouse me continually, thus making me a watchful sentinel of the papers.
This problem was largely solved when Bob came. Bob was a frail, ginger tomcat. He was aggressive, but rickety and ill-fed, which evidently led to a daily defeat in the back alley fights. I first came upon him nestled cozily in a corner of my room, having made his way
in while I had briefly gone out that evening, forgetting to shut the door. He was a piteous spectacle, withered and scarred all over. I tried at first to scare him off, but finding himself threatened, his mellow purrs swiftly turned to growls, resolved to fight to the end. There was something pleasing about his tenacity, which I immediately rewarded with the leftovers of my humble dinner. Since then, Bob remained with me.

He was a furry ball of animation, Bob... The pleasure it gave me to watch him play about was more than I can describe. Brimming with alacrity and ever alert, he would jog all around the room and often up the stairway, only to be chased away by the indignant landlord, though certainly returning with some prize which he had made away with, usually meat, or even fish. Delight would gleam in his glassy eyes, the pride of having won his meal, or earned his keep. My additional efforts soon promoted a greater improvement of the state of his health. It soon showed in the replenishment of his fur, developing into a thick coat of fiery auburn, and in heightened vitality. This, in a way, aided my recovery immensely, too. I could sleep with greater peace at night, knowing that my papers were safe under his beady eyes, glowing green and alert. And true to his task, every morning would find me with a considerable crop of dead mice, which he would faithfully take outside one by one upon my opening the door for him.

That night, I sat writing a letter by candle-light, when a whim suddenly led me to bring out the papers again and glance through. I did so, and leafed wearily through the sheaf, recalling the storms of the war as I put them aside on the table and continued the letter to one of my few friends with renewed vigour of narration. I failed to continue long though, and went off
to sleep, forgetting to put the candle out.
I woke up to a sudden sound and discovered, with great consternation, that the candle had fallen! The flame was steadily consuming my papers, and had reduced much of them to a charred heap. Just at that moment, Bob, who had leapt onto the table and knocked the candle down, sprang off, singed by the fire. Making a wild dash for my bottle, I deluged the table, and it all went out in wispy smoke with a sizzle, leaving behind a black lump of nothingness.
A cloud of unmitigated rage set in, and seeing as if through a haze, I bellowed and hurled all I could lay my hands on at Bob, who dashed out of the door I had forgotten to close. I sat broken, ruined and wide awake till dawn brought an explanation. The poor creature quite possibly thought I was planning to stay up, and must have dozed off, as a result. He had surely woken up to the sound of mice, and jumped onto the table to stave them off, bringing the candle down in the process.
A thunderstorm swept over the city all morning, but nevertheless I waited for sometime, hoping he would return. I opened my window and called out, but to no avail. I went out in the rain and searched the alley, calling out for him in vain. I waited all day, and stayed up all night listening to the anarchical rumble of the mice inside and the combat outside. A distinct feline cry amidst the wild squabble in the storm swept lane suddenly fell upon my ears, and I grabbed my umbrella, running out into the night. I yelled out for Bob and rushed towards a dim, waning circle lit by a solitary lamp-post. There, drenched in rainwater and blood, lay my Bob. He had lost the war.

# Derozio Memorial Debate 2010 : Behind the Scenes 

Waled Aadnan
Economics, 2nd Year

Bang! Bang! Bang! I wake up. The century-old door to my hostel room is buckling under the pressure of some spirited banging. It's Singh. I have a call. If you're wondering what I'm doing in 2010 without a phone of my own, then the facts that l'm a heavy sleeper (or used to be) and that half a dozen missed calls don't go far towards waking me up should suffice as an explanation. Back to the call. It's Panickon. There's a problem. I need to be in college in half an hour. I grunt back an affirmative.

Cut to an hour and a half later. I'm finally in college. Yet another breakfast skipped. The Principal's room is dignifiedly serene. I rush across the room and enter the back-room we had made our office. 'Dignity' just disappears from the face of the earth, the word ripped out of every dictionary ever printed! Brace yourself: Gullu Eyes is sprawled on the floor, laughing maniacally at a joke he had himself evidently cracked. Panickon and Twilight are beside themselves in laughter. Veggie was standing in a corner, giggling and wondering what she was doing there. Napoleon had a bewildered look on his face; his blush meant he had been the butt of the joke. The latest budget sheet had weird elephants drawn all over them. There was a smiley at the end of an official looking letter. Elsewhere, the computer screen showed a distorted graphic of what was supposed to be the design for the newspaper ad, now edited beyond repair. Distant memory told me there was a problem? Yeah! But that's another story! Welcome to DMD World.

Early in August, eight random Presidencians, with not an iota in common except the fact that they all related to debating sat in an august meeting and decided to revive the defunct Derozio Memorial Debate. The Debate Society, since being revived in 2008, had made it a single-point agenda to bring back to life the DMD, an event not organized since 1997. Every year, plans were drawn, itineraries scheduled, sponsors intimated and yet, somehow, through some stroke of bad luck or lack of enterprise, the DMD never took off. So here we were, eight random Presi'ans as I said, with not a clue what to do and what not to, assigned the duty of pulling off what a generation hadn't succeeded in.

A chain of meetings with the Principal, AC Sir followed. I could say we had dreams in our eyes and a desire in our heads and that sort of bull. But then, we were random people and we had neither. Only probably optimism and a faith in trying. The idea was grand. Plan B and Plan C had been disdainfully dismissed at the planning table. A national level debating fest with teams from all over India. Eminent personalities from all walks of life, the best young speakers and thinkers of the country, topics to debate the night out, a befitting ambience on-campus and hospitality to talk all the way back home. Now, we had the dreams alright. Now for the desire.

Fifty days was all we had in hand till the college was dismissed for the autumn break. Every organisation anyone was ever associated with, every corporate who had ever even smiled at one of us, every distant kaku and jethu and pishi who worked in this industry or that was being contacted. We needed money, and quick. The classroom was quickly replaced by corporate boardrooms, study notes replaced by impressive brochures, the pen giving way to the computer mouse as English, Economics, Sociology, History and Political Science gave way to sophisticated graphics on the monitor.

One hot, humid afternoon, I found myself with Panickon negotiating with a turtle that made people wear shirts. A few words from Taniya and another, albeit wet, cooler, greyer afternoon negotiation along with Twilight later, the deal was done. Suddenly, the desire was there too. The cobbled streets of Howrah, the rickshaw pulled across the wet surface, the underbelly of a giant flyover that resembled the station platform it neighboured, the panoramic view of dark clouds hanging over the Bridge, the wet slick road leading to it. There was an electric tension in the air as we realized that finally, the DMD was going to go on the floor. Within days, the posters for the event were ready, invites were being sent out to all nooks and corners of the country, and literally everybody was on the phone talking to Prof. X and Esteemed Mr. Y and Honourable Shri Z.

And silently, quietly, the random Presi'ans weren't that random anymore. A typical day of work would
inevitably end at Promod Da's, where elephant jokes, hostel ghost stories, and on happier (or more frustrating) days, the by-now-familiar strains of Munni Badnaam and Pyar Humein Kis Mod would rent the air. On some days, these gatherings were carried over to Coffee House while on yet other, the Bored (Board) would sit in some classroom deliberating whether Manikchand would have made a befitting Title Sponsor (Unchi log, unchi pasand) or would have Bagpiper (Khoob jamega rang, jab mil baithenge teen yaar...). Time flew by discussing the vegetarianism of Veggie and its anti-thesis in all the rest of us, in waking Gullu Eyes in the mornings, in conspiring weird conspiracies that never went the way they were meant to go, in celebrating birthdays in the Principal's chambers and in booking rooms (Bhaiya, kamra chahiye!) for outstation teams. Life was good, or so it seemed.

However, suddenly, it was two weeks to D-Day and work was piling up. Invitees were found to be busy and unavailable for the event, we didn't have a graphics designer, teams were pulling out and replacements were hard to come by, sponsorship work was to be done and we were short on manpower, logistics hadn't even been thought of since the initial plans were drawn. The list went on and on. Sleep was an expensive commodity. The panicky calls from Panickon increased in frequency and urgency. Every soul on the job was slogging his or her way through increasing responsibilities. The fairytale seemed to be over, prospects bleaker by the day.

But somehow, we pulled it off. Gullu Eyes got jerseys for all of us embossed with "We Are Board" in front and our name and jersey number on the back, and we got it from none other than Chulbul Pandey, with whom an interesting dance-and-song sequence was shot on the day the Babri verdict polarized India again; a sequence that may one day be part of WikiLeaks history. Panickon panicked about whether she looked fat in the jersey, Twilight ad Taniya were just too small for it, Gullu just too big. But the jerseys pumped us back up - we choreographed a 'Derozio Derozio' dance to celebrate - and helped us complete the job. Requests to be volunteers poured in in hordes. The proposed menu for the two day gala evidently an important motivation, although the general level of enthusiasm among the first years was commendable.

The graphics took a week to finally get right, and if you're wondering, then yes we got it right on the final
day itself. We could thank the time we spent comparing how Derozio resembled Chunky Pandey (with all due respects) for the procrastination. During all this hara-kiri, the back-office became our home. People left their chargers and pen drives in there and found them untouched the next morning. The WeatherMakers air conditioner chilled everyone's bones, even my mountain ones, I unfortunately admit. Everyday, Panickon would panic, I would try to make Paint work like Photoshop and Twilight would sit quietly, chipping in with the odd job and a few straightfaced comments.

D-Day arrived. Teams poured in. So did judges, guests, and all the usual. A horde of volunteers met them. The gates went up, the banners proclaimed the return of the Derozio Memorial Debate, the lights were lit and the stage was set. And then began two days of unending verbal dueling. We were making history, and we knew it. .Gullu spoke of the Hall of Fame. We strutted around in our jerseys. For two days, a gang of random Presi'ans took centre stage, in more ways than one.

19 debates and 92 speeches by 36 speakers later, we had the lineup for the Grand Finale. A Grand Finale that was deemed historic. Presidency would be giving its opinion as to whether the Babri Masjid demolition is justified. They came, they spoke, they rebutted, they dueled. And in the end, one team conquered. Presi dismissed the demolition as unjustified. The prizes were given out, and lots of them.

And all of a sudden, it just ended. And it just ended... The lights were dimmed; everyone made their way towards the dinner halls. Tuni lights lit up the corridors, good food waited. We sang our last songs, danced our last dances and said our last goodbyes.

Know not what the heavens were like. They must have been strange,
They must have been haunting On the night of nights.

The dance was done, the song sung.
And goodbyes said, the road was run.
The night wore on, they slept as one, Yet at dawn, they woke up as another, With sore eyes, tired limbs, Idle minds and broken hearts.

# " When They Gave Vent " <br> Medha Chakrabartty and Shritama Bose <br> English, 1st Year 

God :
"Do admire the irony of the situation. Of late, (read: the last few centuries) I have been compulsively made to realize my importance, or unimportance at that. Anything acknowledged or called upon too often loses its charm. With time. Now, look here, do you think I would have ever taken the bait had some unaesthetic nosie brought to my notice the unpardonable reality that I (Yes! I!) would have to scorn my fate ONE horribly fine day?!

Fine, I admit. My grandeur, class, and most significantly, novelty, have lost their charm. Mine was a Brand Name. Sold like Potter books. Well, now, if I HAD to draw an analogy, it would be with Paris Hilton movies. (I guess it's the Age of the Supremely Aloof) Wait! Do spare me that sardonic look. Constipated human psyche. The evergreen notion of God and third grade movies, going ill together, should be made to swallow rodent poison and done away with! Yes, this is the first time I, God, have chosen to blog. Since the advent of my trivialisation, with incessant calls, and haphazard references (haven't you children heard of limited copyrights?!), my life's been like that of Shashi Tharoor's after the IPL Scam. Talk of trivialising grandeur, in the true sense of the term. Philosophical droolers talking of me being too "godly" to let small fries escape my notice are obviously delusional acknowledgemets. I, after all, have a mind. Where you have a mind, the beasts are bound to creep in.

The Greater Lord had certain stipulations added to The Book of Decorum. (Yes, no one is spared the disciplinary measures) the most important one being "Be There Always, Reach There Always". If only He knew the 111111111111116789990456789 times 1 am summoned a day, that too for the wussiest of reasons. The other day I reached in time, queasy in the gut and out of breath, to help this child out. A screechy "Oh my unholy Lord!" had made me abandon everything else and run, only to find the beguiling tantaliser on his toilet seat. The reason of the interjection: an extremely ghastly, explicit text from his lady friend. The Lord, in all His Divine Glory (intact
with the halo), inside an offensively malodorous lavatory, shell-shocked and incensed. Quite a sight. They surely do not understand or are too thick too comprehend my importance, to know when to request my presence and when to let things be. My daily, or rather hourly trips to Earth are quite a bore. Earlier, it was wisely limited to helpless, starving beggars and dying widows. But now! Even schmaltzy Facebook's got a thousand communities, calling musicians by my name, organisations et al. Some hangers-on have even named themselves "God". Can you hear my vindictive guffaw? Wait till the imbeciles suffer ceaseless miseries.

You walk on the road, you notice an incredibly hypnotic being, you brush your teeth, you bruise your gums, you break an arm, I DON'T care. Try calling on me when every alternative has been exhausted. That would do away with my humiliation. Can't really say you"ll suffer my wrath, the Great Flood or any catastrophe as intimidating as that, if you don't. Yes, you half-wits. My might's been forfeited. The Great Lord's written all over it. Since what remains of my authoritative grandeur is a teensy weensy shadow. I've been dethroned. The Casting of Ballots in the Kingdom of Heaven will be taking place next Saturday. Innumerable contenders. It's being God, after all. I can envision you, sadistic degenerates, happily scheduling this event on Facebook and sending the other deviants invites. Hell is waiting, I tell you, if any of you turn up! Voyeuristic pudden heads. I am tired of ho-hum trips here, this being my last one! Happy to relinquish my reigns. My trips. My HALO. Bother! I hear my name again. Some African Mongoose. The animals completely slipped my mind.
(Exit God)

We :
"So it was you who started it, eh? And the world blames that dunce called Pygmalion for beginning the cult of admirers of their own random creations. It's YOU who created this 'situation' (and the 'irony' in it, if any). Keep going, if that makes you happy.

And don't keep blabbering the 'Brand Name' thing like a thankless creature (oops, I meant Creator!) We revered you and licked your boots for as long as we could have and we should have and more. But after that, better things came along. And if you have anyone to blame for this entire scheme of things, it is YOU! Nevertheless, I shall help you out of this quagmire, solely because l'm a well-wisher. Tell me boy/gir/man/ woman/cow/bull/pa-elephant/ma-elephant/anything else, do you even know how a Brand survives? It works throughout the intensive processes of diversification and innovation. Ever tried them? Karan Johar, Salman Khan and even Adnan Sami have. Why don't you give it a shot too? Let me see. For starters, how about showing up once in a while? That'll make stuff so much easier. We'll know what you look like and our fanatical warriors would finally reach a consensus. We'll also seek clarifications on a few other counts then. Here goes a teaser: It was you who told us to call you whenever in trouble. Now you have a problem with that. Your explanation, please.

And, honestly, you're extremely ungrateful. How can you forget all those folks who cashed in on your name till date? Proof? Well, how about Tirupati or Siddhivinayak? Dayanand Saraswati? Sarah Palin, anyone? Or are you just another crude agent of globalisation and urbanisation- interested only in that populace which gets undressed to get dressed by Gucci.

As for the Book of Decorum, it serves you right! What's our fault if you can't check if the caller is in the loo or in the middle of a Deb movie or inside the Large Hadron Collider? What's more, you don't even care to hear the111111111111116789990456790th call (which, 1 suppose, is always made by some passenger on board the 9:18 Calcutta Metro train headed for Dumdum). You didn't come even when the Colonial

Cousins made that soulful plea called Krishna. Youre such a snob of a God! How can you be so busy? We don't even get snaps of you like we do in the case of Brangelina and their children, who sell them to People magazine. At least we would have got a little richer that way. And just keep feeling jealous about the Facebook thing. It's very you.

This is actually a midlife crisis you're going through. You're too bored of all the goody-two-shoes in Heaven. Try smuggling in a few rogues, voyeurs and PDA experts there. Life will become that much more fun. That's the secret of the Earth's happiness. We lack in nothing, really!

Most importantly, get your facts right. You're not in power on the day of the ballot. Go check with your Chief Election Commissioner, Heaven.

In a nutshell, you need to go by these guiding principles:

Thou shalt practice what Thou preached in the Ten Commandments.

Thou shalt get a SWOT analysis done immediately (preferably by a three-and-a-half member panel from hell).

Thou shalt at least attempt an image makeover.
Thou shalt not threaten to do stuff Thou do not really intend to (even a Class II Maths teacher does it better).

Thou shalt not threaten to do stuff Thou art not empowered to (even WWE performers do it better).

In a smaller nutshell, go get a life! "

# Romance and Realism <br> A Joycean Incident 

Tiyasha Sengupta
English, 2nd Year
"....and throughout the story, 'Araby', Joyce built up an illusion of romance, and then made it shatter, bringing the protagonist back to reality....", was what our professor said to conclude James Joyce's short story 'Araby'.

We climbed up the steep stairs to a place known as maths-r chhad (maths' terrace), one of the highest points of our 200 year old college building. The seven of us looked down at the breath-taking view of our college's football ground-dressed in bright green, with ant-like students running after a tiny ball. We felt like the guards of the sky-high castle, far far away, keeping strict vigilance on the activities of the commoners. The almost-reachable sky was slowly getting filled up with grey clouds....and soon, tiny drops of water started falling from them. They fell on our skin, tortured by heat and humidity earlier that day. It was the one of
the last showers of the slowly departing monsoon. Our laughters complimented the whistle of the damp wind. We moved our hands and legs with an attempt to resemble some form of dance (though we weren't that successful :P). After about a quarter of an hour, the clouds got overpowered by the mighty golden yellow sun. The wet green field, glittered like a giant emerald (perhaps a mythical monster was guarding it. Who knows?). "Would you look at the time?!" shrieked one of us. "If we dont hurry, we'll surely miss the class!"

The deserted maths- $r$ chhad stood as always, being the sole witness to our laughters and crazy antics. But then again, we were away. We had returned from the tower of the fairytale castle far far away, to the real world-the classroom....

Stolen Escapes<br>Sohini Sarkar<br>Economics, 2nd Year

For those of you looking to read something "politically inspiring" or "revolutionary" in spirit, let me tell you, this is not the page you should be reading! I don't believe that I, alone, can bring about a change in the "society" or "system", even if it is by penning down something critical about it!

Let's face it. We can't escape the "system". No matter where we are and what we are doing, the "system" does catch up with us. Now and then, we just have to steal these escapes, even if it is for a while.

For me, these "escapes" are when I take off somewhere to the countryside of Bengal. It could be Bishnupur, Purulia or even Murshidabad. But it should definitely be a place where I am compelled to switch my phone off and log off from Facebook.

Recently, my getaway happened to be Gadiara, a quaint town along the Rupnarayan river. It was a cold December morning when I made the journey. I packed
a small back-pack and set off. I took a train from Sealdah station, that would take me to Nurpur. The train thundered through paddy fields. Men and women were working in them.Cows were grazing in the meadows.Smoke was rising from the far away brickkilns. It was a picturesque sight from the window of the train.

On reaching Nurpur, I went to the jetty from where, I boarded a ferry that would take me to Gadiara. Gadiara was on the other side of the Rupnarayan river. From the ferry, I could see the horizon. Everywhere I looked, I was surrounded by water, which was occasionally dotted with boats and ferries.
The ferry reached Gadiara in half an hour. I got off and walked towards the tourist lodge where I was staying. After checking in, I ordered lunch. Lunch consisted of rice,dal and a fish curry. Food- that I would normally reject at home. But here, this felt like pure bliss.

After lunch, I set off to explore the place. As such, the place doesn't have much to offer. Except simplicity and serenity. In places, the river bank was eroded. The muddy path was lined with tall trees. Hay was strewn around in some places. Lambs and calves were munching on the grass.
I went into a village. The adults were having lunch. The children were either sleeping or playing around. One of them was sitting on a "van-rickshaw" and eating "muri" (puffed rice). I spoke to some of the villagers. They were warm and welcoming. One of the women packed me some "gur" or jaggery, that was locally made, to take back home.

By the time I returned to the lodge, the sun had begun to set. I bought myself a glass of tea and sat down on the river bank. The glowing ball of fire was sinking slowly into the cool river water. It was a beautiful sight. It made me break into some folk songs and a couple of "Rabindra Sangeet".
Even though I was alone, I didn't feel lonely. It seemed as if all my burdens were taken off from my shoulders. I felt free. It felt good to be trapped in my own little world.
It is, at these moments, that I thank work and the "system". They give me the chance to breakawayito discover and rediscover myself. The chance to have these "escapes".Stolen Escapes...

# About a brief Encounter 

By Sohini Chattopadhyay

History, 2nd Year

I was recently preoccupied with the idea that it was important to equip myself with highbrow intellectual thoughts (of course borrowed from famous authors). It's for this second hand mode of gaining some form of knowledge that I was reading George Orwell's essays. My last tryst with him was in school when I found 1984 to be very gloomy. However my opinion about him has changed since then. I realise that class nine wasn't exactly a happy time to read his books anyway. My chosen genre of literature revolves around humour. Especially that of P. G. Wodehouse who was far removed from being bothered about the larger political picture, and was happily concerned with often a self- deprecatory mockery of the English gentry. His writings were thus radically different in many aspects from those of Orwell's, whose works were on all the political brouhahas of his time.

Therefore, when I came across an essay of George Orwell titled, 'In defence of P. G. Wodehouse', it was doubly sensational for me. I mean, whenever I come across anything written about P. G. Wodehouse, I generally show a keenness that would have made my teachers proud if they were redirected towards my pedagogic activities. This essay obviously got hold of my attention.

I'll briefly narrate the events that led George Orwell to write the essay. Or else this will turn out to be a really obscure article. The story goes something like this. P. G. Wodehouse managed to get into quite a wee bit of trouble during the Second World War. The author had settled in France in 1934 but failed to grasp the seriousness of the World War II which started in 1939, for which reason he didn't return to England when the war began. Consequently without much ado, after Germany took over France, he was taken by the Germans as a prisoner, and there was no Jeeves to help his Wooster spirit.

After being released from his internment, he stayed in Berlin where he agreed to do a show of 'non-political' nature over the German radio in 1941. His comments in the radio broadcast sponsored by the Nazis were of the harmless nature because they were primarily apolitical. The commentaries were usually of his personal opinion quite generously iced with witticism. One such comment was, "I was never interested in politics. I'm quite unable to work up any belligerent feeling. Just as I'm about to feel belligerent about some country I meet a decent sort of a chap. We go out together and lose any fighting thoughts of feelings." Obviously, an Englishman doing a show for
the enemy's radio station was too much to deal with. His.broadcasts created uproar in England and he was labelled a traitor. Some of his books were banned and the libraries too renounced them. There were demands in the English Parliament that he should be put on trial as a traitor even as late as 1944. The course of the trouble was such that one can't help drawing an uncanny similarity between his plight and those of his character Bertie Wooster, who had an excellent skill of getting a plethora of trouble into his way. (However, I suspect Wooster would be rather boring without his maladies). Also, rather curiously, it is laid down by the victors' history that German censorship was unimaginably stringent. But they let Wodehouse make his comments without much overbearing scrutiny.
It is here that George Orwell sought to defend the older man in his article in defence of P. G. Wodehouse' (1945). That one famous author sought to defend another is something that sensational history is made of. If this would have happened in modern times, it would be lapped up by the tabloid people with full gusto.
George Orwell was of the opinion that the Germans took advantage of Wodehouse's political naïveté. Wodehouse agreed to do the show because he thought it was apolitical anyway. And to be fair, he didn't say anything that would make people call him a traitor. Even the show didn't run for more than a week. It would be better if the English government captured the real enemies instead of intellectuals who meant no harm. To Orwell, agreeing to participate in the German radio show was a naive folly of Wodehouse and he could be forgiven.
It isn't unusual that Orwell would defend Wodehouse. He started reading his works since he was eight and considered Wodehouse as only the victim of a subtle Nazi propaganda of making fun of the English at an Englishman's expense. And it is not that George Orwell was devoid of a sense of humour. His novels show his penchant for satire, which reached its
highest stage, as per my personal view, in Animal Farm. Rather curiously, in both Wodehouse's and Orwell's works, pigs have an important role to play when it comes to animal characters. There's Wodehouse's Empress of Blandings who is the apple of the eye of Lord Emsworth, and in George Orwell's novella Animal Farm, the characters which allegorises Marx and Lenin, Stalin, Trotsky happen to be, well, pigs again. It's not that I am forcefully trying to draw a link between these similar choices of characters. Just that this coincidence is rather amusing. George Orwell's desire to satirise is probably evident in the fact that in 1937, he had a rooster whom he named Henry Ford and a poodle named Marx. Both Wodehouse and Orwell's areas of interest was on divergent points. While Wodehouse remained concerned about the mannerisms of the people of his class, Orwell was an advocate of Democratic Socialism, and thus the class which Wodehouse deals with wasn't seen with much appreciation. And yet he chose to defend the harmlessness of Wodehouse.
This not-so-popular instance of George Orwell defending P. G. Wodehouse exemplifies how two people of the same profession may move in completely different paths, but a small area of common ideas, where unparallel thoughts converge for a while before again diverging into their own way, adds an important and curious chapter to the lives of the two as well as to the larger histories of literature. Whether Orwell's opinion ultimately had an effect or not is not of the primary concern here. We are not dealing with a story-plot that must have a closure. Wodehouse moved permanently to New York but whether it was because of the political rut he got himself into or some other reason I don't know. He was fond of America even before. He was made a Knight Commander of the Order of the British Empire in 1975, six weeks before his death, thirty years after Orwell had published this article and twenty five years after Orwell himself had seen the last day of his life.

# THE QUEST <br> Anupa Basu <br> English, 1st Year 

The mind in a trance wanders
Through the darkness of the hour, Pondering upon life's existence.
The soul searches and secretly yearns
For the long lost feel of a jaunty past In the juvenile minds of the innocent youth.

Every knowledge of unable to quench
The thirst of the mind's only desire. Ignorant minds in perfect bliss; Their souls in deep slumber.
Fleeting thoughts haunt my heart;
Seeking to please the insatiate soul;
In quest for joy, peace and harmony.
But alas! The world seems to have drowned
In the vast sea of sacrilege and evil;
The world calls for doom...
Cries of pain fall into deaf ears.
The more one knows, the more one grows Like burdened souls aged with experience;

The seeds of doubt first evoked

In the thoughtful minds of none but few; A poignant feeling engulfs the soul, And then the quest begins...
Seeking an Elysian joy in the infinite beauty
Imagising the undiscovered horizon,
And yet again the soul recedes
Refraining from an unpredictable terror
That casts a shadow on every mortal being;
Destruction surrounds the web of creation.
Oblivious to the eternal truth
Of an Apocalypse that awaits every creature;
Helpless humanity with undoubted faith
In the power of the unseen, most puissant,
Sealing their fate in the hands of the omnipotent
Some atheistic minds with destructive hearts
In an undying greed to conquer all life.
While the agnostic minds in mental strife,
Troubled by a surreal omnipresence,
In an endless quest for an answer
To a presumed existence of the Unknown.

# A Raging Silence <br> Srija Chakraborty <br> Sociology, 2nd Year 


#### Abstract

Life grims at the demi of beauty; Lucid air brings up the trivium that Solitude is pregnant with child in her womb, without configuration of the name of its father. She slept with stress, remorse, apparitone affections, exhortation and now she is black bite with the atrocity of transgression. Fumbling about who is the one souring the seed of life in her. She whispers herself in the dark; beads roll down on her cheeks. She knows she is carrying an innocent brio, nurtured by her blood and food; She could feel the elated bliss inside her flesh, while the storm ... has been raging outside. She wonders for a safer place where she could shed tears, express her failure, triumph, blotches and can hide her critical evaluations. At the very moment the child took birth blazing out the beacon of a raging silence.


# Sunset \& Sunrise 

Akshay Govind Dixit
Economics, 1st Year
"Age of Kali" was the title of the book. It was written when William Dalrymple had traveled the length and breadth of India and questioned if kali-yug, or the age of destruction, had well and truly descended upon India. He was, however, not speaking in the same tone for the entire country, saying that the eastern part was crumbling and if the progress of the west and the south would have a stronger effect, it could offset the decay of the east and the north.
After moving from Ahmedabad to Kolkata, I saw for myself what Mr. Dalrymple meant. While the western states were making a concerted effort to progress in all respects, and getting a good amount of success at that, the east was mired in widespread deficiency, unemployment and instabilities, and cynics, sighing meaningfully, prophesized how bad the state of affairs was going to get. The contrast was made all the more plain by the question that most of the local people whom I met asked me, "What brought you here?"

Though why the east wasn't doing well eluded me, particularly in case of Bengal: the people wanted peace and development as much as anyone else, they valued education immensely, were politically conscious and believed in austerity. Why then, was the scenario dark?

But after a while, I stopped asking that question. Winds of change had certainly started to blow, quite steadily at that, depriving my question of efficacy. I had read a lot about Bihar burning, but now I was reading about a new Bihar emerging. Orissa had reported exemplary progress. And now in Bengal, people were screaming for change, furiously wanting to work towards better lives and a better future. I didn't know what the future held, but at that moment, the East seemed hell-bent on bridging that gap. Transformations seemed inexorable. I smiled to myself.
I didn't have to be an optimist to do that, after all.

# Three-Penny Poetry 

## Sohini Dasgupta

English Honours, 2nd Year
Languid hangs a late-noon hush, The air punch-drunk on her baked redolence...
A deep-eyed youth, he seeks prim words,
As the moths hunt love, by a blueberry-fence.
Crumpled pages, a citrus-sun, What rhymes, brings bread ... what does'nt, fun! His ink drips red, his eyes swim blue...
Poetry- the cobbler, that darns his shoe.
So the ink-lets fall, in a solemn row, Filtered, abridged, his words churn slow. Thoughts manufactured, on a noon so real, Turn to his girl, and the scarred words heal

If the lines sell high, he'll buy her a ring,
Few fire-place nights, or a nice-something!
So he turns to 'price-rise', 'senators', 'wars', His lines their puppet, a saccharine farce...

And the wine-air, noon-sky, moths, all smother ... As the lover and the poet... they kill each other.

Jarred
Rony Patra
English Honours, 3nd Year

## Why Life?

Ramit Dey
Physics, 3rd Year

There's a buzz,
Deafeningly loud.
Temperatures rise
In an AC's warmth.
War is on the menu
Like an aural delicacy,
Tripping on neo-tongues,
Whetting mental appetite.
Room has become court,
And Battlefield personified.
Pens move as wands, Jotting never-before thoughts
On sacrificial paper.
Terror-struck Xanadu
Becomes text,
Wrapped in similes,
Garnished with perspectives
And spouted out
On throbbing microphones.
Mutilated memories
Lie suspended in chilled air Like dead Caesars,
As they wait
For Typed Justice.

Strange in this world as I walk
As fiction beholds a truth, for it may never contain its
What boundaries are those thatare meant to set us free
For there lies a wall of wisdom blinding the light.
The bliss of creation takes a earthly tell
For it may never end to bite a life from within.
Blinded is the eternal quest of man
Wasted is the life we choose to breath.
Hope leaves to find shelter in death.
Where creation plants the seed of inequality, Where success provokes man to lie before himself, Where happiness makes us feel even more deprived, Why does this place portray falsity as humanity? Abandoing the light to see yourself with the night That takes shelter behind our earthly vision.
Find out the truth to speak the lies
That decieve our meaning on Earth.

# Portico Reality <br> Dyuti Banerjee <br> English Honours, 3rd Year 

An Era
Slipping away through fingers
Too amazed to resist,
Slipping fast, inevitably,
Like the slow monsoon evenings.
Memory-crystals beaded into strings,
Multi-hued, maybe cheap-looking -
But cares who?
Isolated crystals strung together -
Pink, blue, yellow, purple, moss -
Colours on display
Against a litmus-blue evening sky -

- Fiery sunset blocked out

By monstrous apartment,
With jagged teeth, (l imagine) -
My memories of an Era;
A going-going Era,
Sun-kissed, and rain-mated

In seductive Ancience;
Like an old lover, known too well,
And loved, and loathed
To have been lost.
Empty landsapes, and
Evening in a portico,
Wet with rain, or with passion -
Melancholic Ecstasy
Prancing in its green-guarded hollows
Like a favourite dream, lingering
In the last waking hours -
Delicate, floating Reality -
A credible credo -
Delicious to get one with,
And bitter to get two.
[ Memories of a Portico where Sun-halos frolic with Sprites - 86/1 ]

## Confessions Of A Confused Creature

## Rohini Das

Geology Honours, 1st Year

I stare at the fire
And realise what I have been through.
I have reached a state
Where facts have faded into fiction
And fiction into fact.
In the leaping flames of my muddled mind You are still alive,
Weightless, Shapeless, Formless.
As your being is carried by the winds
Transcending Time,
Breaking Barriers,
Overcoming Obstacles,
Spread like a ray of light
Through the darkest of my dark dungeons
The sun breathes no more
While the river flows on to the sea.
My eardrums burst
The howling Hurricane rushes through
Emptying out my Whirlpools of thought?
lam floating with you, drenched.
Through the Rain
Through the Snow
Through the Emptiness.
It subsides
Leaving me for another new year.
I stare at the fire
It dies down
Only the Glowing Embers remind me of Your foolish fantasy.

One-A-Star, Two-A-Star<br>Usri BasIstha English Honours, 3rd Year

If an old man with a limb
Would tell the lit lass,
"I climb up skills",
She'd rise on her toes,
To sit on his shoulders.
And the bundle in tangles, If put out of bounds, She'd sit by it, yet Be lost, in where she last Stopped counting the stars.

## Of Redeemed Twins <br> Usri Basistha English Honours, 3rd Year

A lamp to see?
Nay, they prefer blindness,
Warm effusions of Bottled up seas Where surfs kiss 'n curl United them in blurred hymns: Light untrapped by vision.

Tales to Sell?
None. Cords, elastic, umbilical, Greet familiar strangers
In still heaths -
They twist and twine -
One halved in tied two.
Walking without commencing an end.
Fearing, perhaps, the brooks to Lethe?
Now, they tread reverse,
From Hades to Life,
From clouds to hiding rainbows.
Lost in the by lanes,
Traversing faith, they
Knew not the art of
Seeking.
Destined, to be foud
In thine grace.

## SONG

Saronik Bosu
English, 3rd Year

Things to be learnt by crashing a bike into a lamp post:
Friction's a bastard.
Adrenaline should come in bottles.
Lights inside head can't outshine the sun.
There is the parched tongue
And ants in a file on
drip dripping lemonade.
But in one lifetime, how many
discipline-teaching ants can you take?
Or perseverance-preaching spiders for that matter?
One sweet sneaker smash and
I annihilate philosophy.
Before hideous life
lurches from air-tight corners,
in that moment, I dare
get high on my own heartbeats,
I dare.

## They

## Dolna Ray

## History, 2nd Year

They beckoned to her, with arms outstretched Come, come away with us sister a the land far away Shielded from all and sunday;
A land that is resplendant with water - clear as crystal
And rupy red berries.
"Come, with us sister come, come !"
Eeerily beautiful, ghostly pale
They were just as grandma had described In her tales.
Floating noiselessly in mid air,
All of them trans fixed her with their
Mesmerising stare.
One by one, they glided towards their victim Who stood motionlessly a mere puppted of their Sinister whim.
They pinned her securely with their hypnoic gaze,
Oblivious of everything, she stood in a bewildered daze.
One by one they encircled her. Preparing as it to
Close over, if she would even attempt to stir.
Gradually, her eyes glazed over
Eclipsed by clouds of merciful trance -
Into which goos sense or self preservation
Would never dare an entrance.
"Come, come with us sister", they chanted Their voices diabolically sweet.
Their litting echoes filled her ears until
She could be no longer hear her heart beat.
"Come away with us sister", away from
This mortal infested land;
There we will walk forever on pearl white sand.
The grey green water shall be luminated by the
Silver light of moon.
Where there will be no day nor the noon.
Come with us to our time for saken kingdom
Where everything has been unchanged and eternal For the last two millenia.

There, we do not suffer the scorching heat of the summers
The fields are not blazed in the day
With the exeruciating fire of the sun,
Nor do the delicate blossoms
Wither away from heat before their time has over run.
We will fill you from head to toe with pleasure excruciating
That will escalate you to the very acme of ecstasy
And leave you high and wanting.
Of wat value is this thrice cursed world to you? Where futility reigns supreme and sorrow tears the soul through and through.

There, we will shieid you from the shrivelled Abhorrent fingers of age, Whilst here, you will be dream, inevitably into her Repulsive bondage.
This beauty of yours shall remain there Passage of the forever untarsinked and evergreen. The merciless years can never shed there outrage On that beloved unblemished chin.

# The Knock 

Sourav Sarkar

Economics, 3rd Year

Life lies on a plain - so low,
To reach the hazy hilltop - the path many do show. For Lords have traversed the way,
And documented their journeys eipcs, poems and holy books we pray.
Alas! Fear and Failure's frustrated carcass,
In whichever pass I take - in heaps a mass.

Yet, life, stitched in experience with a needle of opportunity-
Opens the eyes to notify the frailty.
Often meekly, but sometimes is hard the knock, And oft at work, in swoon and in thought, It haply points towards a hillock;
After much delay, l've heard the knock today, And heheld the destiny which I had sought.


সম্পাদকীয়<br>কৌশিক র্রায়্র

সহ্ত্রাসে অবরোধে বেশ আছি!
রোঘকার টক ঝাল মিষ্টি চানেল যুদ্দ, চায়ের কাপে ভাসরু থাকা ঝ্র্ণ মাল্খির মৃত মুখ দেখতে দেখতে কটা দিন একদু মাড়েমড়ে কেটেছে।
 াশ্রহরে কোথায় যেন গোটা পাঁচে মৃহ্যর ঘটনা ঘটল। 'মাও’বাদীরা একদল চিকিৎসাকর্মীকে খুন করে বিষ্লব প্রকৃয়াকে प্বরান্থিত করছে Өनলাম। জभ্সলের গাছ হাসিল করে "উচ্চবর্ণে’র বিকৃদ্ধে অবরোধ হন রাস্তায়। কোথায় যেন চলতত থাকা ক্লাসে ঢুকে ‘কারা’, একজন শিক্ষককে খুন করে পানালো। রক্ত! সেই রক্তে ভিজন বর্ণপরিচয়, সহজপাঠ, কিশनয়। দেখলাম, এবং ঐধুহ দেখनাম। আবছা আनোকে পলাতককে চিনতে পারলাম কই?

এরই সজ্গে এল আরও একটি নতুন বছর। নতুন স্বপ্ন, পাতার পর পাতা জুড়ে তারই দিনयাপন। থোজ নতুন কোনও দিশার।

কেরিয়ার সচেতন বলে, উক্ষাসমঢে মఠ থাকার লক্ষে চলমান বলে যাদের চিহ্তিত করা হয়, তাদেরও একটি অহশের মধ্যে কোথায় রয়ে গিত্যেছে সেই ‘আমি’ থেকে ‘আমাদের’ দিকে চন্া। সুভাय মুখোপাধায়ের কবিতা, বীরেক্দ চট্টোপাধায়ের কবিতা যে আমদের' দিকে যেতে চেয়েছিল। নকশালবাড়ির সময়কার ছেলেমেয়েরো একদিন চলেছিল সেই দিকে, কিন্তু পথज্রান্ত হয়ে খুনোখুনির অন্ধ গলির
*‘চিলের সামনে এসে ঠেকে যায় তারা। কোনও হত্যা, কোনও খুনের পর খুন, কিছুতুই আলোর দিকে নিয়ে যায় না। আলোর দিকে তাকানোর স্বপ্নসাহসকে মশালের মরো ধরে থাকে আশা। সুসমর্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে। নতুন একটি সকাল, নতুন বর্ষার প্রথম বৃষ্টি অথবা হয়তো নতুন বছরের এই মাগা্িিন সেই পথেরই শ্বপ্ন সद्ধাनी।

यদি উদ্রান্ত কোনও যুবক, বেকার যুবক, রাস্তা ধরে একলা হর্যে ছঁঁচতে থাকা যুবক জিষ্টেস করে ‘আমার জন্য কি?" আমি তাকে কি বলব? খুব বেশি কিছू হওয়া তো সষ্তব নয়। তবু, কিছু যেন হয়, কিছু হয়। দূর সমুদ্র পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে, অলস আবেগে, বেেগর সঞ্চার ঘটে, সুন্দর আরও সুন্দর হয়ে ওঠঠ, ঢোমার জন্য এই্ট্রুই।
আর রইল বাকি লেখার কথা?
কলম্বাস থেকে কলমবাজ! অধःপতন, না প্রগতি? ইজারাদাররা তার বিচার করবেন। চুলচেরা বিচার। শেষ কথাটা বলার মালিক একমাত্র ভবিষ্যত। অতীত থেকে তবিষ্যতত পৌছছোর এই জটিন সংগ্রামই অস্তিত্ব রষ্ষার সংগ্রাম। আদিমকাল থেকে মানুষ তার হাত আর মস্তিষ্ক নামক যब্র দুটো ব্যবহার করেই নিজ্েের এই অস্তিত্ধটা টিকিয়ে রেথেছে। আর ফ্মমত থাকলে হয়রো হাতে বেড়ি পরানো যায়, কিংবা গতির্রদ্দ কর্木া যায় কোনো কলম্বাসের! কিন্তু মস্তিষ্কে পরাবার মতো লেকল তো আজও আবিস্কৃত হয়নি। जাই .....

# কলকাতা টকিজ <br> भুনর্র氏িৎ র্রাম্যচৌধুর্রী <br> অর্থনীতি，দ্রিতীয্য বর্ষ（স্নাতকোত্র） 

## ब्रক

একদু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। नেকের ধারের বেঞ্চিটা ভেজ। পাবর্তীচরণের তাই আজ বসার উপায় নেই। তবে বসে একদ্ম জিরোতে পারলে ভান হতত। যাদবপুর থেকে ঢাকুরিয়া লেক－কম রাস্তা তো নয়！ঢার ওপর গতকাল থেকে একফ্ম জ্রর－জ্ররও লাগছে जার। সিজন－চেঞ্জের ধাকা！অথচ আজ না এসে টপায়ও ছিন না। বাড়িতে কেমন দমবন্ধ লাগছিল।
ভেজা হাওয়ায় চোরা শিরশিরানি ভাব। নিভু নিভু বিকেলে টলটল্ল কর্রে লেকের জন। দামাল হাওয়া লেকের জলে একাদু কাঁপন তুলল বুধিবা।
সুর্গমা চলে যাওয়ার আজ দশ বছর পূর্ণ হন। ২০০০ সালের ঠিক এই দিনেইই গেছিল সে। একেবারে ফট্ করে। বলা নেই，কওয়া নেইই－ একদম বেপাত্ত। বলে বেরিয়েছিল বোনের বাড়ি যাচ্ছে，সন্ধের আগেই ফিরে আসবে। এল ঠিকই，তবে সন্ধে পার করে। শববাহী শকটে শুয়ে। বোনের বাড়ি থেকে ফেরার পথে বাসের পাদানি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায হেমরের। তারপর যা হওয়ার তই। বিট্টু তখন বৌ－মেয়ে নিয়ে ওভ্যেস্ট সিকিম্ম বেড়াতু গিয়োে।

অসহায়তা কী ভাবে না বলে কয়ে আসে－সেদিন টের পেয়েছিল চৌষট্টীর পাবর্তী। সুরঙ্গমা নিজে তো গেলই，পাবর্তীর আা্মবিশ্ব্যের সবটুকুও যেন সর্গে করে নিয়ে গেল। আদ্শাদ্ধ মিটে গেল নিয়ম মতোই। আর সহসা পাবর্তীও যেন আরও বেশ খানিকটা বুড়িয়ে গেল। বাজার হাট করা，নাতনিকে ইস্কুলে প্ৰাছে লেওয়া — সবণুেোই আন্ঠে আস্তে মুচে যেটে থাকল তার দৈনিক জীবন থেকে। সে সময়টা খুব রাগ रত তার এই শহরটার এপর। পালাতে ইচ্ছে করত এই অनক্ষুণে শহরটা ছেঢ়ে। শেষ দানে শহরটা বে কেন তাকে পিছন থেকে ছুড়ি মারল তা আজও বুঝতত পারে না পাবর্তীচরণ।

তবে खু্ুু যে পাবর্তীই বদনেলে গেল，তা নয়। বদলে যেতে লাগল তার ছেনে বিট্তু । সাহেবী কোম্পানীর উচ্চপদে আসীন বিট্যু কেমন খিটখিটে रয়ে উঠল যেন। অফিস থেকে ফিতেই গজগজ করে－শহরে যা অবস্থ！！আর অফিসপপাড়ায় যাতায়াত করা যাবে না। রাস্তায় ভিড়， পাতনে ভিড় — এত লোক যে আসে কোথা থেকে！অথচ অফ্সিসে না গিয়েযও তো উপায় নেই। দায়িত্ববান ছেলে বলে কথা। হাজারটা লোকের চিকিৎসার পেছেনে কাড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালাঢ আমারই দায় কিনা！

কथাগলো যে কতকটা जকে শনিত্যেই বলা ঢা বেশ বুমতে পারে পাবর্তীচরণ। অথচ，সেই বা কী করবে। হার্টের রোগ，হাঁঁুর ব্যাथা－ বয়সকালের যত সমস্যা। সামান্য যা পেনশন পায় সে ততত তো প্রায় কিছুই হয় না। তারপর দিনে দিনে সংসারের খরচง যে হারে বাড়ছে। সেদিন কোথায় যেন ওনছিল — আর কয়েক বছরের মধ্যে পেঁয়াজের দাম দুশো টাকায় পৌঁছ যাবে। নাঃ，ততদিন অবধি এ পোড়া শহরটায় থাকার কোনও ইচ্ছে নেই তার। আহা，সেদিন যদি সুরঙ্গমার সক্গে সেও

হড়কে পড়ত বাস থেকে！
আজকেও ফিরে এসে বিট্ু একই কথাগুো বলে যাচ্ছিল। রোজই স্থ করে পাবর্তী，তবে আজ আর ভাল লাগছিল না। সুতরাং কাট্রেন বলে এই ভেজা সক্ধ্যেবেলায় সোজা ঢাকুরিয়া লেকে।
ঝিরঝির করে বৃষ্টি তুরু হন আবার। আচ্হা，এই বৃষ্টি，এই লেরে্রে টিলটলে জল，দূর থেকে আকাশমম্বী সমস্ত ফ্যাট্রাড়িগলো থেকে চিকি আসা আলো যে মায়াবী — প্রায় অলৌকিক — একটা পরিরেশ সৃis করেছে－এর মধ্যে কি পাবর্তী খুব বেমানান হর্যে পঢ়েনি？লে ৫ এই মুহূর্তে ইচ্ছে করন্লেই নিজেকে মুছে ষ্লেতে পারে। পার্রে না জनের মধ্যে নেমে পড়লেই তো হন। প্রথমটায় একটু কষ্ঠ হরে চিফী কিক্তু তারপরেই তো মুক্তি।
পাবর্তীচরণ পা বাড়াল লেকের দিকে।
पू
ঢুই তাহলে কলকাতা ছেড়ে যাবি না？
ぢ＂
আর আমি যদি না যিরি। নিউইয়র্কেই যদি থেকে যাই？
থাকবি। কে বারণ করেছে।
বোকার মতো কথা বলিস না আকাশ।
বোকার মতো তো কিছু বলিনি। আমি কাল চলে যাচ্ছি নিউইয়া পিএইচডি করতে। After completing my PhD if I got a good job， there，দেশে ফিরে তাহলে কী করুব বল？
সেটা পুরোপুরি তোর ব্যাপার। তোর priority কে আমি respect করি॥ And I expect the same from you．
আর ঢোর কী？
बই শহরটা।
যে শহরটায় ১০ কিলোমিটার ডিস্টেন্স ট্বাযেল করতত দু ঘন্টা লাঁো যেখানে এখন প্রতি বছর হাজারটা করে বনৃধ－অবরোধ হয়！
এবং ভেখানে এখনও বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টি হওয়ার পর রূপাষ্ণা আকাশকে গুডবাই বলনত বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যেবেলায় লেকের ধারে আল্ সেই লেকের ধারে，যেখানে রূপাষ্জনার জীবনে প্রথম অনেক कি ঘটেছিল বুঝলে ডক্টর আকাশ চ্যাটার্জি？
এখনఆ কিন্তু ডক্টরেট পইনি আমি।
পেয়ে যাবি।
তার মানে রূপাঞ্জনা，you mean to say，এই দूরণ্নটার জন্য আমাদ্র সম্পর্কটাও নাও থাকত্ পারে？

জানি না রে। হয়তো তা না－ও হতে পারে। কেননা sometimes distance helps intensifying relationships．And perhaps also enhances the sense of langing for someone．আমার দাদুকে দেখ। ঠাম্মা যখন ছিল，দাদু একরকম ছিল। আর ঠাম্মা যখন দশ বছর আগে একটা অাক্রিডেন্টে চরে গেল，দাদু কীরকম হেক্পলেস रুয়ে পড়ল। কীরকম গুটিয়ে গেল। ঠাম্মার ছবিটাই যেন এখন তার জীবনে একমাত্র possession আর সমস্ত কিছু থেকে যেন aloof দাদু। জানিস আকাশ，所 had started hating Kolkata ever since thamma died． কেননা শহরটা ঠাম্মাকে কেড়ে নিয়েছিল দাদুর কাছ থেকে।

হ্ম্ ．．．যেমন এখন কেড়ে নিচ্ছে তোকে আমার থেকে। কীসের যে তোর attachment শহরটার প্রতি！একটা মরে যাওয়া শহরর ．．．
．．．যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ রোজ আসছে，থাকছে，নিত়ে চলে যাচ্ছে অনেক কিছু，but no one is bothered to return back even a bit ．．．যইহহোক there is no part in debating আকাশ। এবার আমি যাব।আসার সময় দেখলাম দাদু লেকের ওপাশটায় দাঁড়িয়ে আছে একা। সে की！

⿹勹⿰丿丿心। ．．．আজ ঠাম্মার tenth death anniversary．তাই হয়ত্তা দাদু একইু একা থাকতে চাইছছ，একটু space চাইছে ．．．হয়ত্তে এ জায়গাটা জুড়ে ওদেরও অনেক স্মৃতি। আমাদেরইই মতো！আসি।

সাবধানে যাস।

তুইই। আর নিউইয়র্কে যেদিন সষ্ষ্যেবেলায় হ্ঠাৎ করে বৃষ্টি নামবে আর ঠান্ডা হাওয়া দেবে，আমাকে একটু miss করিস আকাশ।

## তিन

লেকের জল তখন আর একটুই দূরে। একটা হাতের স্পর্শে চমকে উটে ঘুরে দাঁড়ায় পাবর্তী। রাপাঞ্জনা। তার একুশ বছরের নাতনী।
ঢুমি কি সুইসাইড অ্যাটেম্প্ট্ করছ্রিলে দাদু？
থতমত খেয়ে পাবর্তী বলে — না তো！．．．লেকের জলে বৃষ্টি পড়া দেখতে খুব ভাল লাগছিল দিদি। ．．．তাই। তা তুই এখানে？

একটা বস্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম দাদু।
ও। তা চল দিদি，এবর বাড়ি যাই।
চলো। তার আগে বিবেকানন্দ পার্কের এদিকটায় একটু যাবে নাকি দাদু ？ খুব ভাল ফুচকা বানায়！
হেসে ফেলে পাবর্তী। বৃষ্টিভেজা সক্ধেবেলায় আলুর চপ হলে বেশি জমত নিঃসন্দ্রেহ কিক্তু ফুচকাও মন্দ নয়！

পাবর্তী তার নাতনির পিছু পিছু চলল।

# হিন্দু কলেজ ও ডি．এল．রিচার্ডসন ：ফিরে দেখা অতীত 

সুদেব বসু
বাংলা，向心ীয় বর্ষ
＂If｜were to forget everything of India，I could never forget your reading of Shakespeare．＂
উক্ত মন্তব্যটির বক্তা ভারতবর্ষ্বর শিক্পা－সমাজের এককালীন সভাপতি স্যার টমাস ব্যারিংটন মেকলে，উদ্দিষ্ট একজন ইংরেজ শিক্ষাব্রতী। পেশায় ইংরেজ্জী সাহিত্যের অধ্যাপক，উনবিংশ শতাব্দীর তিনের দশকের শেষভাগ থেকে তার কর্মযজ্ঞের সূচনা পাশ্চাত্য শিক্ষার সেই নির্করিিণী প্রতীম প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজ থেকেই। এই কৃতীর্র আলোচনার্থ স্বভাবতই এসে পড়ে ডিরোজ্জিওর নাম，কারণ ইনিও ডিরোজ্জিওর মতোই ছিলেন কবি－সাংবাদিক－শিক্ষক। বাংলা রেনেশাঁসের ধারায় তাঁর অবদান নগণ্য নয়，এবং স্বক্ষেত্রে তিনি ডিরোজ্জিওর তুলনায় অনেক বেশী সফল। কিন্তু ইতিহাসের আলোচনায় ডিরোজ্জিওর তুলনায় অনেকটাই উপেক্ষিত র্য়ে গিয়েছেন এই মহান শিক্ষাব্রতী ক্যাপ্টেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ড়সন। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের হিন্দু কলেজ কেন্দ্রিক কর্মধারার আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা বাংলা নবজাগরণে তাঁর স্থানটি বুঝে নেবার চেষ্টা করতে পারি তবে তার পূর্বে তึার প্রথম জীবনের দিকেও দৃষ্টিপাত করা

প্রয়োজন। ১৮১৯－এ গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্য হিসেবে প্রথম কলকাতায় পদাপর্ণ। ততদিনে অবশ্য ইংরেজ্জী সাহিতো তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন যার প্রমাণ বিধৃত আছে সমকালীন প্রখ্যাত The Calcutta Journal এর পাতায়। পরবর্তী একদশকের মধ্যে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ The Sonnets and other Poems এবং তিনি সম্পাদনা করেন Weekly Review（ইংল্যান্ডে）ও বেঙ্গল হেরান্ড（ভারতে）। সাহিত্যসেবার পাশাপাশি সৈন্যবিভাগেও তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৮২৯－এ ক্যাপ্টেন एন কিন্তু বিকলাঙ্শ হওয়ার দরুণ ১৮৩৩－এ ইনভ্যালিড পেনশন নিতে বাধ্য হন।
পরবর্তী বছর অর্थাৎ ১৮৩৪－এ তিনি সাহিত্যাকৃতির জন্য নিযুক্ত হলেন বড়ল্লাট বেন্টিক্কের এডিকং। এই সময় থেকেই তাঁর শিক্ষাব্রতের সূচনা হল যা উপযুক্ত গোত্র পেল ১৮০৫－এ，এ বছর স্যার টইইটলারের অবসর গ্রহণের ফলে তিনি হিন্দু কলেজেরের প্রধান অধ্যাপকের পদে বৃত रুনেন। ১৮৩৯－এ তিনি হলেন অধ্যক্ষ তৎকালীন মূল্যমানে ৬০০ টাকা +380 টাকা（বাড়িভাড়া）＝৭80 টাকা বেতনে।

এইসময় থেকেই বাুলার শিক্ষজগতত উদীয়মান হতে थাকে ডি. এল. রিচার্ডসনের নাম। না, কোন সমাজ সংস্কারক নন, দৃঢ়চেতো প্রশাসকও নন, তিনি উজ্জ্রল হয়ে ওঠেন এক অতুম্জ্রুল শিক্কক হিসেবেই। হিন্দু কলেखে তঁঁর ওপর দায়িত্ব ছিল ইতিহাস, দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্য পড়ানোর। কিন্তু স্বভাবকবি এই অধাপক ইংরেজীই বেশী সময় ও মনোযোগ সহকারে পफ়াতেন। ইংরেজী কাব্য বিশেষত শেক্সপীয়র ও আলেকজ্জাড্ডর পোপের রচনাসমূহৃ তাঁর সুকс্ঠের আবৃত্তির জনা ছাত্রদের কাছে अতিপ্রিয় ও সহজবোধা হয়ে উঠেছিল এর প্রমাণ একাধিক গ্রत্থে বিধৃত আছে।
চাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, তোলানাথ চন্দ্র, ভৃদেব মুৰ্রোপাধায়, গ্গেরদাস বসাক প্রমুখরা। থ্রিয় অধ্যাপকের আলোচনা প্রসল্পে তাঁদের স্থৃতিতে বারবার উঠে এসেছে তাঁর অভিনব শিক্ষাদান পদ্ধতি। তিনি মনে করতেন ইংরেজী সাহিত্েের দুরুহ বাক্য ও খুঁটিনাটি সমৃহ আয়ত্করণের প্রধান পথ হল আবৃত্তি শেখা। তই ছাত্রদের আবৃত্তি উন্নত করতু তিনি সর্বাধিক জোর দিত্তে। একবার প্রথম শ্রেণীর
 অসাধারণ আবৃত্তি ইররেজী সাহিতকে কতটা সহজবোধ করেছিল সেই প্রসজ্গে তাঁর শিষ্য মনীষী 心োলানাথ চন্দ্র বলেছেন -
"Resembling the march of soldiers with a disciplined football, the rise and fall in the stress of his voice went on something down the difficulties that were slumbing block to my immature capacity and un-ravelling the clue of the meaning of its very marrow and core - (Recollection of D. L. R. - Calcutta University Magazine, 1894)"

আবৃত্তি শিক্কা সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু যা বনেছেন তা পৃর্ব-টল্পিशিত বক্তবোর পুনরাবৃত্তি হলেও উল্লেখ করছি - "কাণ্ৰুন সাহেব ইংরেজী সাহ্যিশাল্ট্রে অসাধারণ বুৎপন্ন ছিলেন। ছাত্রদের ভাল আবৃত্তি শিক্ষা দানের বিষয়ে ঁঁর দৃষ্টি ছিল সদাজাগ্রত। তিনি মনে করতেন আবৃত্তি শিক্ষার সর্বপ্রধান স্থান নাট্যালয়। তিনি নিজে সেখানে গিয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীদূর আবৃত্তি শিক্ষা দিতেন। ঢাঁর গৃহে গেলেই আমাদের বলতেন "Are you going to the theatre?" এভাবেই নানা ছোট বড় घটনার স্মৃতিচারণে ভাম্বর হয়ে উঠেছেন তিনি।
শিফককা ছাড়াও কবি হিসেবেও তিনি হিন্দু কনেজের ছাত্রদের প্রভাবিত করেছিলেন। यঁாদের মধ্যে একজনের নাম ও প্রসঙ অবশ্য উল্নেথ্য। 2৮80-এ রিচার্ডসন Selections from British Poets, Chaucer to Present Days নামে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। এই গ্রন্হের প্রারম্ঠে ইররেজ কবিদের জীবনী ও কাব্য বৈশিষ্ট সম্পকে দীর্খ আলোচনা করেন। এই অशশটি সমকালীন ছাত্রদের কাছে ইহরেজী সাহিতের উপক্রমণিকা স্বরাপ হয়ে ওঠে। এবং এই গ্র্থই সেই ছাত্রকে কাব্য সাধনার পতে চালিত করেছিন। যার ফলস্যর্প ভবিষ্যতে অনাবিল সমৃদ্ধি লাভ করেছিল বাহলা সাহিত। সৌই ছাত্রের নাম মাইকেল মধুসূদন দख। তাঁর সঞ্গে রিচার্ডসনের সম্পক $এ$ প্রসন্সে আলোচিত্ব্য বিষয়।
হিন্দু কনের্জে মধুসূদন পড়তত আসেন ১৮৩৭ সালে। রিচার্ডসনের যোগানের ছ’বছর পরে। কলেরে থাকাকালীন জানো ছাত্র হিসেবে তিনি রিচার্ডসন্নর নজরে পড়़ন। রিচার্ডসনও হয়ে ওঠেন তাঁর প্রিয়তম শিক্কক। রিচার্ডসনের কাব্পাঠ করে ও আবৃত্তি খুেেই সুমহান ইংরেজী

সাহিত্যের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ তৈরী হয় তাঁর, যা পরবর্তীলােে iv:

 দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে তিনি রিচার্ডসনের সন্নিক্ট সাি্য লাভ করেন। এর লেখাঔলি পড়ে রিচার্ডসন মুক্ধ হন, কিছু কিছূ ম: সংশোধনও করে দেন। রিচার্ডসনের প্রভবেই মধ্যু তাঁর কাবসসষ্নাধ্ট করেন লিরিক দিয়ে, যদিও পরে সরে আলেন সে পথ থেকে। কিষ্জ কর
 বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের অবদানের প্রসন্গে তাঁর নামটিও জঢ়িত্যু থাকবে। ১৮-৩৩ সাল পর্যষ্ত প্রথম দফায় রিচার্फসন হিন্দু কনো্য
 ভারত ও পরে ইংন্যাল্ডে গমন করেন। বিদায় সর্ধ্দ্মনা উপনক্ক্ঠে ছাল্রে
 বক্তুত দেন, যার শেষাংশে ছিল -
Your present will serve in my native land as a morning and evening remembrance of the kind young friends I have vist upon these shores. I shall always be delighted to hear of the prosperity of this college, and of all who have received an education within its walls.
পরবর্তী জীবনে একাদিক্রমে তিনি কৃস্টনগর কলেজ, হগলী কলেজ৷
 পুনরায় ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে বহাল করার কথা উটল্রে আইনি কারণে তা আটকে যায়। ১৮৬১ সালে পাকাপাকিভাবে fিf ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন ও ১৮৬৫ এর নভেম্বরে তাঁর মৃহ্হ হা উপরিউক্ত বর্ণনায় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ হিসেবে রিচার্ডসনের কর্পাল্ক
 কथা, সমগ্র জীবন্ন সম্পাদিত পত্রিকা ও কাব্যগ্রছ্তণলির তালিক। mি৷| তা আরও স্পষ্টভাবে চিত্রায়িত হতে পারে।
পত্রিকা ও সংবাদপত্র :
SI Weekly Review
২। বেঙ্গল হেরাল্ড
৩। Calcutta Literary Gazette
81 Calcutta Monthly Journal
©) Bengal Annual
৬। Allen's Overland Mail
१। Homeward Mail
b-1 Saunder's and Olte's Oriental Budget
৯) Court Circular

১০। Bengal Hurkara
কাব্যগ্রন্থ ও সম্পাদ্পিত গ্রন্থ :
2। Sonnets and other Poems
र। Literary Leaves
৩। Selections from British Poets
8। Literary Recreations or Essays, Criticism and Poems chiefly written in India
©। On Flowers and Flower Gardens

সময়কাল ఆ কর্যাবनীকক স্মরণে রাখলে তদানীী্তন সদ্য－প্রয়াত অধ্যাপক
 শ্মর্ত্য ঢার্দের চারিত্রিক ও উৎসগত বৈভিন্ন্যের কथা। রিচার্ডসন উঁংগতভাবে রক্তে ও তট্তে ছিলেন ইংরেজ，ডিরোজিও ছিলেন অল⿰亻ীশ্য পর্তুগীজ। তাই দৃষ্টিভঙ্গী অ চর্রিত্রগত পার্থক্য থাকাটাই শ্বাজাবিক।
ডিরোজ্জি হিলেন চরিত্রগতভাবে জিঞ্sাসু ও বিদ্রোফী। ছা্রদের যুক্তিবাদী ও ঈশ্ররিচ্তিন্তার প্রশ্নে স্বধীী মতামত গঠন্ উৎসাহী করে ডুলতেই তিনি ছিলেন অগ্রণী। অন্যभিকে রিচার্ডসন করতে চেয়েছিলেন কবোর চা্চা। ইরেরেজী রোমান্টিক কবি ও সাহিত্ত সম্পর্কে ছাত্রদের উৎসাkী করে ঢুলতেই তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। পাশাপাশি এএও স্মর্তব্য বে ডিরোজ্জিও ইংরেজ সরকারের সমালোচন্ন ছাত্রদের সামনে ও পত্রিকাতে কবতে কথনেইই কুন্ঠাবোধ করেননি। রিচার্ডসন থুধু যে তা করতেন না， ঢই নয় প্রতরোধের চেষ্টাও করতেন।এ প্রসক্েে প্রমাণস্বরূপ হতত পারে $2 ৮ ৪ ৩$ এর ১৩ই ফ্রেু্যারি হিন্দু কলেজের সভাঘরে অনুষ্ঠিত সাধারণ জ্জেোপার্জ্রিকা সভার একটি বক্ত্ত। দক্ষিণারজ্জন মুখোপাধ্যায় এহ সणाয়＂The present state of the East India Company＇s Criminal Judicature and Pollice，under the Bengal Presidency．＂নামে একটি প্রবক্ধ পাঠ করেন। অরে সরকরের প্রতি সমালোচনা দেথে রিচার্ডসন তা থামিয়ে দিতে উদ্যত হন，বলেন＂I can not allow the hall to be made a den of treason＂：পরে অবশ্য जরা冋̆দ চক্রবর্তী（সভাপতি）ও অন্যান্যদের প্রতিবাদ্দ তিনি বক্তব্য প্ততাহার করেন। কিত্টু এ থেকেই তাঁর রাজ আনুগত্য ও রক্ষণশীলতার দিকটি স্পষ্ট হয়। এ বিষয়ে কেউ তাঁর ‘টোরী’ বা রক্ষণশীল দলের সদস্য হুয়াক্ কারণ বলেছেন，কিন্তু এঞ মনে রাখতে হবে যে তিনি বিদ্দোফী হөয়ার চেয়ে সুস্থ বুদ্ধির চটকেই ওুরুত্ব দিয়েছিলেন।
বাক্তিগত জীবনেও তাঁর জীবনচর্যা নিয়ে বির্তকের সম্মুখীন হয়েছিলেন রিচার্ডসন। সে কারণেই ১৮৪৭－এ তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করতে বাধ্য হন। সে ইতিহাস অन্য। কিন্তু রাজ－আনুগত্য，রক্ষ巾শীলতা ও বির্তক

সৰ্ব্রেও কিষ্ু ডিরোজিও ভাবধারা সমৃদ্ধ হিন্দু কলেজের ছাब্রদের কাছে তিনি ব্রাত্য হনनि। এজন্য ऊैর জ্ঞানপ্রভা ও ছাত্রবাৎসলাই দায়ী। তাই

 इয় ${ }^{\prime \prime}$

আসন্নে ডিরোজ্জিও ও তাঁর কার্যাবলীকে পরদার বিরোখী হিসেবে বিচার অনুচিত। একে অন্যের পরিপূরক। ডিরোজ্জিও করেছিলেন যুক্তি এ বিদ্রোইী মানসিকতার চচা，উপহার দিত্যেছিলেন রেভারেন্ড কৃষ্ণনোহন， রামতনু লাহি়़ী，র্সিককৃষ্ণ মপ্পিকের মতো চিন্তিাবিদদের। অন্যদিকে রিচার্ডসনের ভাবধারায় সমৃদ্ধ হর়্ে বাংলা সাহ্যিত্যে উর্বর করেছেন মধুসূদন বা রাজনায়ায়ণ বসুর মতো মনন－ঋদ্ধ মনীষীকে। এই দুই পরিপূরক ভাবধারার দ্বিবেণী সঙ্পম সমৃদ্ধ হয়েছে হিন্দু কলেজই। তবে এ প্রসন্গে এট্রকু মনে রাখা দরকার ১৮৮৫ এর নভেম্বরে যখন রিচার্ডসন প্রয়াত रয়েছেন ঢখন মধুসৃদন সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত，প্রঢিষ্ঠिত রাজনারায়ণ। ভারত্বর্ষের সক্গে সম্পক্ক শেষজীবন্লে রচনা করেছিলেন রিচার্ডসন，ঢাই এ সংবাদ তিনি জানতেন বলেই মনে করা হয়। অর্ৰাৎ চাঁর ভাবধারা যে পরিবাহিত হুল্যেহ প্রজন্মান্তরে সৌুকু দেখে তিনি ছৃপ্তিলাড করোিলেন এইকুই বর্তমান পাঠকের সাভ্ব্রন।। आর এই অবদানের জনাই হিন্দু কনেজের প্রথম যুগের অবিশ্মরীীয় চর্রিত্রদের মধ্যে তিনি সদা উজ্জুল হয়ে থাকবেন। তই আজও যখন হিন্দू কলেজ প্রেসিডেনী বিশ্ববিদ্যালত্যে ৬পনীত，ঢখনও হ়়তে মরমী মানুষের কান ইংরেজীর শ্রেণীকক্ষে ঔনে যেনবেন ঢাঁর কঠ্ঠস্বরের নিঃশ্দ উপস্থিতি －－＂That shows its hear leaes in the glassy stream．．．＂ （Hamlett）．
গ্রন্থभ্ৰণ ：（১）উনবিংশ শতাব্দীর বাহলা－যোগেশচ্দ্দ বাগল－দ্বিতীয় সংস্করণ－১৯৬৩，（২）নির্বাচিত রচনা সংকলন－রাজনারায়ণ বসু， （৩）आশার ছলন্ন ভুলি－গোলাম মুরশিদ－২০০৬，（8）মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র－মন্মথনাথ ঘোষ－১৯৩৯－দ্বিতীয় সংম্করণ।

# দর্রজর বাইরে <br> मीপাखী সাঁতব্রা <br> বোটানী，ধথম বর্ষ（স্নাতকোত্র） 

উত্তরের জনালা দিয়ে হ হ হরে ঠাcা বাতাস एুকহে। बই জানালার পালে রিক্ত বসে বসে চেয়ে রর়্েছে বাইরের দিকে। আজ ভীষণ ঠাড্ডা পড়েছে，সকালের রোদ্ও হালকা কুয়াশার চাদরটাকে সরাতে পারেনি। বাইরের＊াচিনেলে ধারে যে শিউলি ফুলের গাছটা আছে তার তলায় সাদা শিউলি ঝরে সাদা আঁচল পেতে রের্থেছে। রিত্ত এক পা এক পা করে শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল সেই গাছটার কাছে।芴育 মুড়ে বসে এক মুঠা শিউলি ফুল কুড়িয়ে তার প্রাণ ভরে আध্রান নিল। जার জীবনটাও তো এই ফুলণুলোর মতই রংशীন，অবহেলায় পढ़ে থাকা একাকীত্বে ভরা।

এখন সকাল দশটা，কাজের লোক প্ৰুু গেজে বাজার করতে। ইষ্ণু বেরিয়ে পেছে ঘন্টা দুই হল। আজ ওর নাকি কোথায় কনফারেল আছে। রিক্নকেও খুব করে ধরেছিল ইষুণ — ওর সাথ যাওয়ার জন্য। কিন্তু রিক্তার এ্রসব পার্টি जাল লাগে না। এত মেকী মানুষজন－जদের মেকজা করা মুঘোশ আর প্লাস্টিক হাসি — তার বড় একঘ্ঘেয়ে লাগে। ইষু এই সাত বছর ধরে রিক্কেকে চেনে। ওকে চিক বুব্ত পারে না। এক বিয়েবাড়িতে রিক্তাকে দেথে ইঝুুর বাবা－মার ওকে খুব পছন্দ হয়， তারপর দু＂বাড়িতে কথাবার্তা－বির্য। ইষুু একজন নামী নিউরোলজিস্ট। গত কয়েক বছর ধরে তার ভাল ডাক্কার হিসাবে খুব নাম। সকাল নট্টায়

বেরিয়ে প্রায়ই ফিরতে ফিরতে রাত দশাা বেজে যায়। ওদের এখনো কোন্না সন্তান হয়নি। অবশ্য ইষুब্ এVন বাচ্চা চায় না，আসন্নে ইষ্ণ এতই বাঁু বে সংসারে সময় দেবার মত অবসর তার নেই। প্রতিদ্দিনের সุর্य উদয় যেমন নিয়ম মভো হয়，রিক্তাও সেভাবে নিয়ম মতো তার কর্তবা করে যায়！ইষ্ণ অনেক ভাবে রিক্তাকে খুশি রাখার চেষ্ঠা করে কিি্ট রিক্তার মনের গটীরটা ভীষণ অন্ধকার। ইঞু যতটা পারে হাতড়ে বেজ়ায় কিষ্তু সেই নিকষ কালো গলিপথের কোনো এক অজানা লোলকধাধাধায় হারিয়ে যায়। দু＇জন পাশাপাশি থাকে তবুত যেন কোনো অদৃশ্ পাঁচিল তাদের মধ্যে কয়েক মাইল দূরত্ম তৈরী করে। অথচ ইষ্ণু
 মধ্োকার অজনা রহসাকে। রিক্ত উদাসীন，यেন ইষ্ণুর এই ছট্টটানি সে অনুভব করতু পারে না। মাঝে মাবে ইষুম মরে করে সে কি রিক্তকে বিয়ে করে খুব বড় ভুন করল ？কেন একজনের সাথে আর একজনের এত দূরহ్ । यতই ভাবে ততই নিজেকে কাকে ডুবিয়ে রাথে ইষ্ণ। দুজনের
 खार निঃসभ্তण।

শিউন্নী ফুল আঁজলায় অরে র্রিক্গ সবে ভিতরে এসে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছছ। 光কা বাড়িঁা যেন তাকে গিলতে আসছে। এমন সময় বাইরে বেল বাজলো — টিং টং। এমন সময় আবার কে এল？

র্রিত্তা ফুলগুলো তার বিছানায় রেথে নিচে নেমে দরজা খুললো। দরজার বাইরে আপঙ্ট্ক যিনি দাডড়িয়ে ঢকে ঠিক চিনতে পারল না রিক্ত। পরণে আধময়লা শাট，ট্টাটজার্স，চুলতলো কাঁচাপাকা，উসকোখুসকো， মুখে দশ－পনেরো দিনের বাসী গ্গীফ দাড়ি। রিক্তা বলল — কাকে চই？

ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন－যাকে চাই সে তো আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন আছিস রিতু？
－আরে，এই নামটা তো একজনই ডাকরো। যেন কত সুপ্রটীন আদিম ওহার অन्দর মহন থেকে ধ্বনি－প্রতিধ্বনি হয়ে ছড়িয়ে পড়লো－ ＂রিতু－এটা কোমল নি＂，＂এরা এভাবে গা－নি－＂，＂না না ঠিক হচ্ছে না আবার গা－আ’’，‘রিতু，আজ তোকে ভক্কিগীতি শেখাবো＂，‘‘না না রংণা একটা আধুনিক প্রেম্মে গান－‘সেই যে এক বৈশালে দেখা হল দুজনার’ ওটা শেখাত না＂।
—＇‘রং দা，ঢুমি？এতদিন পর মনে পড়লো রিতুকে？কেমন আছো গো？মাপীমা ভাল আছেন，আরে এমা বাইরেই দাঁড় করিয়ে রেখে－ এস এস ভিত্রে এসো। এবার বলো－কেমন আছো？বুন্টিদি ভালো আছে？বিয়ে করেহো নিশ্চয়ই？＂
 रবে। টফ্ রিহু ঢুই আগের মন্তেই খলবল করে কান আালাপালা করে斤িস। ঠিক সেই দশ বছর আাগের কুড়ি বছরের মেয়েটাই আছিস，অকদ্টু বদলাস नि।＂
 আনनে না কেন ？আমার ঠিকানাই বা পেলে কোথায় ？তোমরা এখনও পুরনো দাসপাড়াতেই অছো？＂

রং চুপ করে এবু্ম দূরের একটা শালিখ পাখিকে দেখছিল। তারপর মু
 গেছে রে রিহু। জীবনে যা যা হিসাব করে রেখ্খেিলাম তার কিছুই শো মিললো না। কত স্বপ্ন দেত্খেছিলাম তোকে আমার বাড়ির বৌ করে নিি়া আসবো। সে সব কিছ্ছু তো হল না। অবশ্য তোর ভালই হর়েছে। ৷ু আমাদের সাথে খুশীতে থাকতে পারতিস না। রד্ত্ত ঠিকই করেছে＂
 আমি ঘেন্না করি। আমার জীবনের অভিশন্তু অধায় ছিল অটা। অমার প্রতিটা চোখের জলের হিসাব তাকে দিতেই হবে।＂
—＂রিক্তা দুপ করো। যে নেই তকে ওভাবে বলো না।＂
—＇না，আমি ঢো কোনদিনই কিছু বলিনি। কিছু বলবোঔ না，ब তোমার বুর্ত্রিদির কি হলো？তুমিও কি ওর মতো－＂
—＇ননা রে না। আসলে রন্তুর ওরকম эওয়ার পর বুপ্ট্রি বাবাই ৭ার রাজী হল না আমাদের বিয়ে দিতে। উনি ভেবেছিলেন বাপারঢা আমাদের বংশগত। হয়তো আমারও রন্তুর মতো একই সমসা রয়েছে। বুল্টিমা মরা ওঁর একমাত্র মেয়ে। আমি বাবা হলে আমিఆ হয়তো এলই কাজ করতাম। বুন্টি অবশ্য খুব জেদ করেছিন। আমিই বুঝিফ্যে সুমিল্রে একে আমার জীবন থেকে অনেক দূরে পাঠিয়ে দিলাম।＂
— ‘‘রस्太ু，রর্তুু তুমি কেমন আছো রন্তু？আমার কथা মনে পড়ে আর তোমার ？তোমার রিত্রে কত স্বপ্ন দেথিত্যেছিলে তুমি। কত কथা－কত গান－কত মান অভিমান－খুনসুটি－মনে পড়ে তোমার？＂
（ বারো বছর আগে）
－－＇ঢুই আবার মুপি মুপি বার করেছিলস পাতাটা，আমি বেই বাইরে গেছি－না না পড়িস না প্লিজ，দে বলছি，দে না মালা，টফ্ আর দেড়তে পারছি না। দে বলছি।＂
—＇আজ खুধু ইচ্ছে করে
দু＇চোখ ভরে দেখত্ তোমায়，স্পর্শ করতে তোমাকে， এই মেঘলা মেঘলা রাতে－
ঝড়ের সাথে উড়ে যাবো আমি তোমার কাছে－
তোমার সেই উষ্ণ বুকের মাবে，
রাখবে ঢুমি দুহাত দিয়ে ঢেকে－শধ্ধু তোমার করে P＂
বাঃ দারুণ লিথেছিস তো কবিতাটা। দাঁড়া ক্রালের সবাইকে শোনাই－ সবাই শোনো－রিক্তা একটা দারুণ প্রেমের কবিতা লিখেছে কাল， কানবৈশাখীর রাতে।＂
—＇মালা－না－পড়বি না－দে－আবার পালাচ্ছিস। দা゙ড়া আমি আসছি। যা পড়ে গেল তো পাতাটা।＂

মালার হাত ফসকে কবিতার পাতা কলেজের গ্রাউল্ডে পড়ে গেন
 মাঠ১ এসে দেখলো একটা খুব সুন্দর দেখতে ছেনে তার কবিতাটা খুব มন দিয়ে পড়হে।
—＂আচা অভদ্র লোক তো আপনি－জানেন না কার® প্রাইভেট बिনিস তাকে না জানিয়ে নিতে নেই। দিন ওটা আমাকে।＂

ছেলেটা সুন্দর মতো একটা হাসি হেসে বললো，＇‘，এ্টা আপনার？ আমি ডাবলাম কালকের মেঘ রাজারা বুকি বৃষ্টি দিয়ে কিছু শব্দ ভিজিয়ে আমায় ওপর থেকে পাঠালো।＂
－＂দিন এটা＂। বनে রিক্তা পাতাটা নিয়ে ছদ্ম রাগ দেথিয়ে গট্ গট্ করে চলে গেল।

রবিবার রংদার কাছে গান শিখতে গিত্যে আবার দেখলো ছেল্লেটকে， র্গার বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে মন দিয়ে ছবি ऑঁকছছ সে। মন্ত্রমুপ্পের মঢো রিক্তা ङ゙কি মেরে দেখলো তার তুলির आঁচড়ে ফুটে টঠেছে এক কালবৈশাখীর মুখভার করা মেঘলা বিকেল।
－＂রং দা，ওটা কে গো？তোমার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ？＂
—＂ఆ元 তো রক্তু－রন্তীম－আমার একমাত্র ভাই। ও আসলে আই． আই．টি．，কানপুর থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে। খুব ভাল ছেলে－আমার গর্ব ৩। ভাল ছবিও আঁকে। যা না গিয়ে দেখ। এই ছুটিতে চারদিন হুল এসেছে। মাসখানেক থাকবে।＂

সেই রন্তুর সাথে আলাপ। তার পর কোথা দিয়ে যে কি হতয় গেল－কখন দু＇छন দু＇জনের সাথে এত ঘনিষ্ঠ হয়় পড়লো，এত ভালবেসে ফেলল －দু’জনেই জানে না। ঔুধু ঢু চুপি চুপি ফোন আর স্বপ্ন দেখা। লান－ बীল－হলুদ স্বপ্নরা রাঙিয়ে দিয়ে যায় দু’জনকে। সেইই ঋড়ে মন সাজতে সাজতে বলে－এই তো এতদ্নিন যার অপেক্ষায় ছিলাম，এ্রই তো সে। প্রেমের বন্যায় ভেসে যায় দুট্টি মন। বানের চোরাস্নোতের তালে তালে তनিয়ে यায় হৃদয়। ভিজ্জে যায় যত তক্ক মরুভূমি ছিল। ফল্লুধারার মতো এভাবেই তো যুগ যুগ ধরে ভালবাসার বন্ধনে বিদ্ধ হয়েছে কত শত হছদয়। সময় অগিয়ে চলে，ঝড়ের বৃষ্টি ভিজিয়ে চলে রিক্তাকে। তার দু’চোেে নতুন স্বপ্ন－নতুন পৃথিবী－নতুন জীবন। দেখতে দেখতে চলে যায় চার বছর।

আজ রিষ্লার খুব আনন্দের দিন। আজ রন্তু তার দাদা－মাকে নিয়ে রিক্তার বাড়ি আসবে，বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে। বিকেল চারটে থেকেই রিক্তার আর ধৈर্য্য থাকছে না। ক দিন রন্তর সাথে কথা হয়নি। আজকাল अষ্সিসে থুব কাজের চাপ থাকে রন্তুর，ঠিক সময় দিতে পারে না সে রিক্তাক। মাঝে মাঝে রিক্তার খুব রাগ হয়। কিন্তু সে ও বোঝে এখন তো তারা আর কনেজ্েে ওড়া প্রজাপতি নয়，अনেক দায়িত্ব এসে গিয়েছে রন্ত্টর ওপর।
—＂ও－মা，ঢোমার হল ？ওরা যে এবার এসে পড়বে।＂কিচেন থেকে রিল্তার মা সাড়া দেন। ‘‘আরে বাবা－হয়ে এসেছে রে，আর দশ মিনিট। তোর বাবাকক বল সামনের দোকান থেকে মিষ্টি নিঢ়় আসতে। তুই রেডি হয়ে নে।＂
কিন্তু প্｜চটায় আসার কথা ছিল সাতটা বাজতে চললো এখনো তো ওরা এল না। বাবা－মা ভীষণ রেগে গেছেন। রিক্তার পছন্দ করা ছেলে বলেই বাবা－মা ওদের বাড়ীর লোকের সাথে কথা না বলেলই সব আয়োজ্টন করেছেন। কিন্তু এ তো রীতিমতো অপমান।

রিক্তা ফোন করেই যাচ্ছে রষ্ঠুকে কিষ্ট ফোনটা সেই তিনঘন্টা থেকে সুইচ অফ্ বলছে। রিক্তা কিচুই বুবচে পারছছ না। এই তো চারদিন আগง সব ঠিক ছিল। কোন্নে ঝগড়াঙ তো হয়নি। আর রর্তু যথেে্ট দায়িষ্বশীল ছেলে，তবে হলোটা কি？
দু’দিন পরে আর থাকত্ না পেরে রিল্ড রং－এর বাড়ি গেল। রব্ধुকে बার ঘরেই পাওয়া গেল।
—＂কি ব্যাপারটা কি？তোমার কোনো পাख্জ নেই যে？＂রিক্গ ঝড়ের মতো यুঁসত্ত লাগলো।
রক্তু রিক্তার দিকে একবার তাকালো，তারপর মুখটা নীহ করে ষীরে 丹ীরে বলনো－＇র্রিত，，आমায় ভুলে যাও। আমি পারবো না তোমার দায়িত্ব নিতে। আমি তোমায় কোনদিন সুখে রাখতে পারবো না। আমার আর তোমাকে ভাল লাগে না। তুমি প্রিজ আমায় আমার মতে থাকতে দাঙ। পারল্গে অন্য কাউকে খুঁজে নাও। পারনলে আমায় ক্ষমা কোরে। আমার জীবনে অন্য কেউ এসেছে। যা হর়্েছে－সব ডুলে যাও，যা ছিল－সব ভুলে যাও। তুমি ভাল থাকবে，আমিও ভাল থাকবো।＂

সেই রন্তুর সাথে শেষ দেখা। এরপর যে রন্তু কোথায় টধাও হত়ে গেল। রিক্তা অনেক থুঁজেছে। রং দাও এড়িয়ে চলতো। তারপর একসময় রিক্তা বুঝলো সে মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছে। রন্তু কোনোদিন তার হবে না। ঘৃণা হতো রন্তুর ওপর। করুণা হতো। আর দমচাপা একটা চিনচিনে কষ্ট হরতো বুকের মাঝে। প্থথিবীর সব পুরুষকেই মনে হতে লাগলো তদ্র মুখোশ পরা প্রতারক। শুধু এই কারণেই ইষুণকে কোনোদিন ভালবাসতত পারল না রিক্তা，ভালবাসতে খুব ভয় করে তার। যদি ইষুণণ কোদোদিন রক্তুর বনে－＂আর ভাল লাগছে না।＂বোঝে রিক্তা যে ইষুণ কষ্ট পায়，কিন্তু র্রিক্তার অনুভূতিগরোই তোঁতা হয়ে গেছে।
—＇রিতু，কি ভাবছিস？＇রং দা বলে উঠল। আজ তোকে কটা সতি্য কথা বলি। রন্তু जোকে খুব ভালবাসতো রে রিতু। আমি সত্যি বলছি বিশ্বাস কর，শেষ দিন অবধ্ণি শধুই তোর ভাল চেয়েছিল।＂
——＂রং দা＂－রিক্তা আর্তনাদ করে উঠলো।＇রন্তু－রন্ত্তর কি হয়েছে？ কি বলছছ তুমি？＂
＿＿‘‘্যাঁ－আজ সাতদিন रলো রন্তু আমাদের ছেড়ে চলে গেছে অনেক দূরর－যেখান থেকে কেউ ফিরে আসে না।’ রক্তর একটা সিরিয়াস জেনেটিক ডিসঅর্ডার ছিল। ও যখন হষ্টেলে থাকত্তে তখন ওর খুব মাथা ব্যাথা করতো মাঝ্ৰে মাঝে। পাত্তা দিত না বেশী। চাকরিতে জয়েন করার পর যখন খুব বাড়াবাড়ি হল আমিই জোর করে ওকে একদিন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার বললো নার্ভের অসুখ। কোনোদিন সারবে না। যত বয়স বাড়বে নার্ভ শকিয়ে যেতে থাকবে। ওর আয়ু বেশিদিন নেই। আমাকে বারণ করেছিল ও কাউকে না জানাতে। কারণ ও জানতো তুই জানলে কিছুতেই ওর বারণ তুনি না। ওকেই বিয়ে করবি। ও চায়নি তোর জীবনটা ওর মতো অসুস্থ লোকের সেবা করেই কেটে যাক। গ্তত চার－পাঁচ বছর ধরে এর একটা একটা অঙ্গ পন্গু হুয়ে গেল আমার চোখের সামনে। তারপর একদিন শ্রুনাম ডাঃ ইষ্ণু সেনের কथা। খুব বড় ডাক্তার，নিয়ে গেলাম ওনার কাছে। সত্তি রিক্তা，३ж्ন্র মতো মানুষ হয় না। রক্তুর কেস হিস্ট্রি জানতে চাইলেন।

আমিই একদিন কথায় কথায় সবকিছू বললাম। উनি রন্তুর প্রেমিকার নাম জিভ্ফেস করলেন। আমি তো জানতাম না উনি তোর স্বামী। বলে দিলাম সবকিছু। উनि জানতেন রד্তু বেশিদিন đাঁচবে না। লাস্ট স্টেজ চলছে। কিল্ুু 巴নি তোর সাথে দেখা করততে বললেন। বললেন, "একজনকে তো বাঁচাতে পাররো না, কিন্তু যে বেঁচে থেকেও মরে
 সে বুঝবে यে সে কতটা দামী। তার ভালবাসা৷ কতটা অমূল্য।"
 - ইবুব্র এরা সবাই ঢাকে কতটা ভালবাসে। এতদিন সে অন্ধ ছিল। ইষুণ তার চোখ থুলে দিয়্যেছে। তার রর্তু মরে গিয়েও বেঁচে আছে ইষ্ণের মধ্যে - জার ভালবাসার মধ্যে।

রং যাবার কয়েক ঘন্টা পরে ইষু ফিরলো। দেখলো সেই উত্তরের জানালা ধরে দাঁড়িয়ে আছে রিক্কে বিষাদ প্রতিমা হয়ে। ইষুণু কাছে এসে

शীরে ধীরে जার মুখটা দু'হাত দিয়ে তুললো। দু'চোখ অর্তি মেষ-্বৃধ্টি নিয়ে রিক্তা ঝাঁপিয়ে পफ়লো ইষুুর বুকে। ইষ্ণ তার সবল বাহ বক্ধল আবদ্ধ করলো তার বউকে। ফিসফিস করে বললো - "কেঁলা না রিছ্, আমি তো আছি - खধ্রু তোমার হর্যেই থাকবো। কथ্খনও তোমার ছেড়ে কোথাও যাব না। তুমি আষু আমায় একমু ভালবাসো।"
রিক্ত जার মুখ নুকিয়ে বললো - ‘আমি তোমায় হারাত্ চই নাইষু। আমি তোমায় সবকিছু দেবো, এ বুকে যত ভালাবাসা আছে - সব亠ুকু তোমার জনইই রেথে দিলাম। তুমি আমার মনের বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছো। আমি আজ জানি - আমি হেরে যাই নি, আমি আমার ভালবাসাকে কখনো হারতে দেবো না।"

দরজজর বাইরে তখন জ্যোৎস্না মাখা শিউনি গাছটায় ফুটে চলেছে একটা একটা করে শিউলি ফুল। আর দূর আকাশে একটা তারা ঝিকবিক করে যেন সুখের হাসি হাসছে।

## আলোর পথযাব্রী <br> অদিতি বানার্জী <br> বাংनা, তৃতীয্স বর্ষ

‘অড্রুত ऑঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ, যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আब চোথে দেথে তাব্রা, যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই - প্রীতি নেই
— করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আब অাদের সুপরামাম্শ ছাড়া।"
( অডুু ऑঁধার এক’, জীবনানন্দ দাশ)
এ এক অস্থির, বিপন্ন সময়। সময়ের ব্যাধি চারপাশের জগৎকে করে তুলেছে পচনশীল। বিষপাচ্পে বন্ধ হয়ে আসছে নিঃপ্বাস। চলছে নিরন্তর মৃত্যুর মহোৎবের মধ্যে বেঁচে থাকার কঠিন লড়াই। তারই মধ্যে সময়ের প্রবাহ বয়ে আনन সেই মাহেন্দ্রক্ষণ - রবীক্দ্রনাথের জন্মের সাধ্ধশতবর্ষ। সবইই আবার মেতে উঠল রবীল্দ-আরাধনায়। রবীক্দনাথ দেশ তथা বিশ্শের অগ্রগণ্ণ মনীবী - সুতরাং প্রায় দেবতার সমান। মনীধীদ্র দেবতা করে তোলার রেওয়াজ আমাদেন্ন চিরকানের। ঢাঁদের
 অর্চনা করাই আমাদরর স্বভাব। রবীন্দ্রনাথও আब সেই বিগ্রহ। প্রকৃত মনুষটাকে ভুলে গেছি। আজ তিনি निর্বাক দেবমূর্তি। সার্ধশত্বর্य
 সুরমৃর্চ্ছনায়, মৃর্তিতে মাन্যদানের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে তিনি আজ अতি মূन्లयाন পণ্ঠ रिসাবে বিত্রি হয়ে চলেছেন প্রতিনিয়ত। আমরা সবাই তাৰক ব্যবহার করি শিল্প, সাহ্তিত, রাজনীতির কারবারে উদ্দেশ্য সাধনের জন্।। ฆুব সাধারণ উদাহরণ হিসাবে নিতের কথাই বলি -

আমি একজন স্টুডেন্ট, সুতরাং আমার রবীল্দ্রনাথকে প্রয়োজন। রবীল্রপ্রতিভার বিস্তার এত বহমুখী যে, যে কোনো প্রসঙ্ছেই তার বক্তব্যা ‘কোট’ করলে ‘ইস্প্রেশন’ বেশ জনে যাবে বলে মনে হয়। এ এক স্বা্্াা্া প্রয়োজনের তগিি। চাঁর উপর আর্টিকেল লিখত্ত বসে ধার করি তাঁাৰই ‘কোটেশন’, ঢাঁর জীবনবীষার ফসল। জীবনের সরণি বেয়ে অবিরল আঅ্মæদ্ধির মধ্ব দিত্রে উত্তরণের পথে যে তাগ, তিতিক্ষ, নিষ্ঠা, অध্ববসায় তাঁকে দান করেছে এই দানবিক বিরাটত্ব সেগলি অনুসরণ করার কথা মনে থাকে না আমাদের।

निজেদের প্রয়োজনে, নিজ্জেদের ইচ্ছেমতো আমরা রবীন্দ্রনাথ সম্পক্কে বহ ভারি ভারি বিশেষণ ব্যবহার করি। অনেকেই দীর্ঘকাল যাবং এই ধারণা পোষণ করেছেন যে তিনি ‘বুর্জোয়া’ স্রষ্ট।। সমাজ্জর একঢ়া বিশেষ শ্রেণীই আলোকিত, উজ্টাসিত তাঁর রচনায়। আমরা বুঝি না, নিরন্তর সার্বিক মানবাঅ্মার সন্ধানই রবীল্দ্রজীবনের সাধনা। কোনো বিশেষ শ্রেণীর দ্ঘারা তিনি গ্রস্ত নন, কোনো বিশেষ ‘বাদ’ এর দ্বারা চালিত নন। অভীষ্ট জীবনদেবতার সন্ধান করেন বিশ্ষমানবতার পৃজারী রূণে। রবীद্দ্রসাহিত্যের প্রি ক্ষেত্রে তাই মানবতারই উদার প্রকাশ। দ্যোতনারিক্ত বিবৃতিসর্বস্বতা কোনোদিনই তাঁকে উৎসাহিত করেনি। সৃজনশীল মানবরূপে মানুশের হৃদয়ে পৌৈছে দিতে চেয়েছেন সৃষ্টির মূলবার্তাট্রকু । সংবেদনশীলতার পরশ মেখে তা মানবহৃদয়ে গড়ে দিয়োহ এক অনাবিল বেধের জগৎ।

তিনি দूরূর্শী, বিশ্বপথিক। Шাँর সৃষ্টিও তাই বিশ্বহৃদয়ের অভিমুযে খাবিত। তিনি জীবনকে করেছেন মধুরতর, সভতাকে করেছেন মহ্্র। রীবীক্রনাथ জন্মসूত্রে ভারতীয় কিষ্তু কোনো গোষ্ঠী বা জাতিগত ভাবধারায় তাঁর সৃষ্টি আবদ্ধ নয়। তাঁর সৃষ্টির শাশ্বত উপাদান সমগ্র বিশ্বকে স্পন্দিত করেছে। প্রশান্ত জীবনচর্যায় সত্তার গভীরে বার বার তিনি হতে চেয়েছেন সকন্নে সল্গে একাম্ম -
‘মোর নাম এই বলে খাত হোক, আমি তোমােরই লোক’
(পরিচয়, সেঁফুতি)
বঞ্চিত, অখ্যাত পদদলিত, অপমানিত মানুষদের সভ্যতার পিলসুজ’ বলে উম্মেথ করে যখন তিনি চোথ্েে আডুল দিত্রে দেখিয়ে দেন बীবনयাত্রার সব সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত, ওপরতনার মানুষকে আলো দিতে গিঁ়ে 'মাथায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দঁাড়़িয়ে' তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে, দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত তখনই কি
 উঠঠ এটইই ঢো তার পরম উপলল্রি।

রবীদ্দ্রনাথ মুক্নচিন্তার ধারক, বাছক। ব্যষ্টিবর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতায় তাঁর বিপ্বাস ছিল না। মুক্তবুদ্ধির স্বাতন্ত্র লুপ্ত হনে কোনো সামাজ্জিক বিপ্রবই সষ্ভবপর নয় এটই ত゙ার আজীবনের ধারণা। ইতিহাস বনে যুগ যুগ ধরে নিপীড়ন, অসাম্যের বিরুক্ধে মানুষ নেমেছে অধিকার প্রতিষ্ঠার সগ্গামে কিষ্ঠু তার পুর্বপ্রস্তুি হিসাবে বিপ্প্রব ঘটেছে মানুষ্েে মননে। অন্তরের বিপ্পব ব্যতীত বর্হিবিপ্পব এক কথায় অসষ্ভব। আা্য অন্বেষণের পথ বেয়ে মানবতার উদ্বোধনের সাহায্যে স্বার্थাক্ধ পৃথিবীকে কনুষমুক্ক করার প্রচেষ্টাই হোক মানবের কামা — এটাই ছিন তাঁর অভীপ্মা।

আমাদের জন্ম, মরণে, শোকে, আনন্দে, অনাহারে, অনুষ্ঠিতে, অকালমুত্রতে সমানভাবে আজ্জও প্রাসঙ্গিক রবীল্ল্রনাথ। তাই দশমাস গর্ভধারণের পর অভাব অনট্নের সক্গে লড়তে बড়তে নিঃশেষিত মা সন্তানनর জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুমুখে ডুবে যাবার সময় যখন ভাবে আপদ घুচিল' (তারাপ্রসন্নের কীা্তি) তथন দেশে ক্রিয়াশীল थাকে সেই পরিবেশ যেখান আড়াই কোটি মানুষের অপুষ্টির বিনিময়ে ভারত থেকে সা্রাজ্জবাদী শক্তির খাদ্ড সরিয়ে নেবার ইতিহাস মুদ্রিত। প্রকট হয়ে টঠত্ত थाকে সেই নিদারুণ সত্য - Londoners were in effect eating India's Bread. (Mike Davis, Late Victorian Holocausts, El Nino Famines and the Making of the Third World, 2001).
আমাদের জীবনের শিক্কক রবীক্দ্রনাথ। চিক-ভুলের, সত-মিথ্যার পथनির্দেশক। আबও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্ত্রির স্তাবকদদর চাটুকারিতাকে শমশানকৃক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি’ ('নৈবেm, ৬৪) বলেন মুক্ককন্ঠে, আফ घখন হৃদয় কঠিনতর, অন্ধকার ক্রমবর্ধমান, বিশ্বাস বিনষ্ট, দূরপনেয় স্ব্বননের রক্তাক্ত পৃথিবী তথন চাঁর কাছেই ফির্রত হ়য় আলোর সন্ধানে।
আজও প্রত্তেকের মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন নিজ্ব এক রবীক্দ্রনাথ। তিনি এক অতলাষ্ত মহাসাগর, যার গভীরতা মাপা নিতাষ্ঠই দूঃ্সাধ্য।
 অতিক্রাষ্ত, হয়তো আরও দেড়শো বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তাঁর সুর্यবিভার দিকে তাকিয়ে থেকে। কেবল বহিরন্গে র্রবীল্র্র-ভক্তি প্রদ্শন না করে অন্তরে শুকু হোক প্রকৃত রবীক্দ্র অনুধ্যান। কারণ তিনিই আামাদের প্রাণের নিভৃত আশ্রয়। দেড়শো বছর জীবনের ‘রেসে’ জুটেও অর্সাষ্ত এখন্নো তিনিই ফার্ট্ট’।

## শ্মরণে-বরণে একুশে ফের্রুয্যারি

বিদিশা বসু
বাংনা, প্রথ্ম বর্ষ
" বুকের ভিতর / শোকের ভিতর
শিখ়র মুথে / প্রিয়ার চোে
একুশ আছে / একুশ আছে
তোমার কাছে / আমার কাছে।"
২১ ফেক্রুয়ার্রি আর পাচটা সাধারণ দিনের মতো নয়। প্রাণ ধারণের আর দিन যাপনের झানিকে বহন করার জন্য আমরা বছরের অনেক্গেলো দিনকে মর্যাদার সক্গে পাनন করি। '১৫ আগষ্ট', '২৩ জানুয়ারী’’, '২৬ জানুয়ারী’, '> মে’ — এইরকম কয়েকটা দিন আমরা শ্রদ্ধার সক্গে পানন করি। এই দিনগলিকে ঘিরে অনেক ইতিহাস, আবেগ, ম্বদেশভাবনা, অনুভূতি আমাদের মনকে স্পর্শ করে। একুশে ফেব্রুয়ায়ি এরকমই একটি দিন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ - এই দিনটি

কেবল একটি তারিখ নয় - মাতৃভাষাপ্রেগী সকল মানুষের কাছে এই দিনটি শপথের, সগ্গামের ও মাতৃতাষার মর্যাদা রক্ষার এবং মাহৃভাযার প্রতি শ্র্ধ্ধা জানাবার, মর্যাদা রক্ষার, অঙীকারের দিন।
ইতিহাস সাক্ষী, কখনো কোন দেশে মানুষকে বেশিদিন অবদমিত করে রাখা যায় নি। অচিরেই মানুষ জেগে উঠেছে। একত্রিত মানুষ সম্মিলিতভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে, আশ্মোসর্গ করেছে। নির্ভীক হুদয় এই মননুষরা জীবন-মৃহ্যুকে পায়ের ভ্ত্য করে নিরন্তর সংগ্রাম করেহে। ভাবতু ভালো লাগে, গর্বে বুক ভরে ওঠে, পৃথ্থির সব ভাষার মধ্যে আমাMের মাতৃভাষা বাংলাভাষা যেন এক রত্নসষ্তার। মইকেল্ন মধুসূদন দ্তু তাঁর ‘বभ্গভাষা’ কবিতায় বলেছেন,

> " ওরে বাছা, মাতৃকোষে র্ততনের রাজ্জি, এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আষ্জি? "

বাংলা ভাষার জন্য কত না চরুণ প্রাণ দিয়েছে। দুংখিনী বাঁইলা-মা, মায়ের মুথের ভাষার হারানো সস্মান ফিরিয়ে দিয়েছে। বাঙালি জাতির কাছে তাঁরা নমস্য। চাঁাদের আঅ্মবলিদান ভোলার নয়।

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে অর্थাং ভারত-পাক বিভাজনের অনেক আগে ভারতীয়ঢের শিক্ষার মাধ্যমরূপে কোন্ ভাষা ব্যবহৃত হবে — সে সম্পর্কে মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষার মাধ্যম সম্পক্কে নবাব আবদুল লতিফকে প্রশ্ন করলে তিনি লিথিতভাবে জানান যে, "উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষার মাধ্যম হবে উদ্দু এবং নিম্মশ্রেণীর মুসলমানদের জন্য তা হবে শোধনী-কৃত বাংলা।"
১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার আবেগ হোচচটট খায় ১৯৪৮ সালের ফেক্রুয়ারীতে, ভাষার প্রশ্নে। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূব্ব বাংলায় ‘তমদ্দুন মজলিস’ গঠন করেন কয়েকজন ঢরুণ। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এই মজলিস আন্দোলন সংগঠিত করতো। এই সংস্থার সদস্যরাই ১৯৪৮ সালের শুরুতে 'রাষ্ট্রতাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করেছিলেন। বহু পত্র-পত্রিকায় বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাযা করবার দাবি থাকত্তে নিতা ঘোষিত। 'কৃষি’ পত্রিকায় নেখা হয়েছিল, ‘বাহনাকে ছাড়িয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাযা রূপে পূর্বপাকিস্তানবাসী গ্রহণ করিলে তাহাদের রাজ্জনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মৃত্যু অনিবার্য।" প্রসঙ্গতः ১৯৪৮ সালের মাঢ6 পাকিস্তানের গর্ভন জেনারেল ‘কয়েদ-৭-আজম’ মহন্মদ আলি জিন্নাহ্ পূर्ববাংলায় প্রথম এসেই ঘোষণা করলেন - একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। অতঃপর চারবছর ধরে নিরবিষ্ছিন্ম সংগ্রাম চলতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরাচার ও পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষার দাবির মধ্যে। সেই সংগ্রামেরই একটি শীর্ষবিন্দু '১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী’।

ধর্মনিরপেক্ষতার ভাব শুরু হয়েছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তার একটা কারণ ছিল এই যে, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি উপেক্ষা করে যারা উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তাঁরা ধর্ম্মে ধুয়ো তুলেছিলেন। পাকিস্তান মুসলমানের রাষ্ট্র, উদ্দু মুসলমানের ভাষা, তাই উদ্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। বাংলা হিন্দুর ভাষা ওতে ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট লেখা হয়নি। তাই বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে পারবে না। উর্দুর আধিপত্য প্রত্যাখান করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুয ধর্মের নামে শোষণ ও টৎপীড়ন এবং ধর্ম নিয়ে রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

বাংলা ভাষাকে কোণঠাসা করে উদ্দুভাষা চাপানোর অপপ্রয়াস সাধারণ মানুষ কিছুতেই মেনে নেয় নি। সরকারের কৌশনী পদক্কেপ যতই মানুযের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ততই ক্মোভ-বিক্ষোভ বেড়েছে। চারদিকে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ওঠে। কবি-সাহ্তিত্যিক-বুদ্ধিজীবিরা बই দাবি সন্মিলিত একটি স্মারক-লিপি ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর কাছে জমা দেন। অবিশ্যি এতে কাজের কাজ কিছু হয়নি। বরং সরকারি প্রয়াস ক্রম্মেই জোরাল্লা হয়। এই ক্ষোভ-বিক্ষোভ দ্রুত রক্তপপাত-জীবনহানির পর্যায়ে পৌছে যায়। ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে সন্ত্রাস সংঘর্ষ শুরু হয়। এই









 रल।













$$
\begin{aligned}
& \text { "‘েমাকে डপcড निল্ল, বলো তবে, कী थाকে আমার? }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { বুকে নিভ্যে আছ্থে সcগ্গীরবে মহীয়সী। }
\end{aligned}
$$













 ধারা জারি হয় এক মালের জন্য। आইনি বাধা-নিষ্ষে, পুনিলেরের লাি-





দির্ষশ্র ধরে — ছাত্রদের থামানো যায় না — কন্ঠে মাতৃভাবার জয়ধ্木নি， দৈशिক বলের চেয়ে অনেক বেশি তাদের মনোবল। অসীম মনোবলে বनীয়ান ছাত্রদের গতি রুদ্ধ করবে কে ？রক্ত বারহে，ঝরুক। তারা সমানে লড়ইই চালিয়ে যায়। শেবে নিরুপায় পুলিশ ソলি চালায়। লুটিত্যে প匕ড় বরকত，জব্বর，সাनাহউদ্দিন，রফিকউদ্দীন। রক্কে রাঙা ফয় ঢক্রর রাজপথ। আহত হয় বহ ছাত্র। ছাত্রহত্যার সংবাদ দ্রুত ঢাকা ছাড়ির্যে জেলায় জেনায় ছড়িয়ে পড়ে।সকনেই শোকস্তুক। পাক সররকার ও বর্বর পুলিশবাহিনীর উদ্দেশ্যে বার্ণত হয় खব্বু পিক্কার ও ঘৃণা।
ঢাকায় अলি চালিয়ে ছাত্র হত্যার খবর চট্টগ্রামে প্পৗছানো মাত্র মাহবুবুল আলাম টৌধুরী সতেরো পৃষ্ঠার এক দীর্ঘ কবিতা লিথে ফেনেন। ชुধু লিথে ফেলা নয়，তৎক্কুাৎ ছাপার ব্যবস্থাঔ হয়। খবর পেয়ে যথারীতি পুলিশ আসে। কিন্ত ততক্ষণে পনেরো হাজার কাব্যপুস্ত্যিকা ছাপা হয়ে গেছে। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পরের দিন তা লালদিঘির প্রতিবাদসভায় বিলি কর্যা হয়।

বাল্া অবশেবে অনাতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেল। ১৯৭১－এ স্বধীননতা লাভের আগেই তা ঘটেছিল। অলীক রাষ্ট্রটির টিকে থাকার কোন উপায় ছিল না，টিকেও থাকে নি। যে মুক্তিযুক্ধের ভিতর দিয়ে বাঁ্াাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল，সে মুক্ত্যিদ্ধ যুক্তির দিক থেকে， বুদ্ধিবৃত্তির দিক ও আবেগের দিক থেকে ভাষা আন্দোলনেরই ফল্শশুতি। ভাযা আন্দোলন্নের জনা আমরা বে গৌরব বোধ করি，সে গৌরব আমাদের জাতিসত্তার পরিচয় দিতে পারার গৌরব এবং এই গৌরবে «কুশে ফেক্রুয়ারিকে গভীর অর্থবহ করে তোলে। এপার বাংলার বাঙালি হিলেরে একুলের চেতনা আমাদের কাছে গৌরবময় ও স্মরনীয়। আজ যখন নানা রূেের ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও মৌলবাদের বিষবাষ্প ক্রমশ আমাদ্দর চেতনাকেও কনুষিত করে তুলেছে，বাংলাভাষা যখন

আমাদের পশ্চিমবজ্গেত কোণঠাসা হয়ে পড়েছে এবং অবহেনিত হচ্ছে， তখন একুলের ঢেতনার আলোকে বাংলাদেশের মানুষদ্রে মরো আমরাও भারি বাংলাতাষাকে পশ্চিমবজে সমস্ত স্তরেরে শিক্ক ও সরকারী কাজকর্মসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্যের ভৃমিকায় প্তিষ্ঠিত করার জন্য সোচ্চার হতে ও দুই বাংলার মধ্ধে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন রচনা করে আমরাও পারি একুশের চেতনার প্রক্তত অর্থে শরিক হতে।

একুলে ফেব্রুয়ারিকে ডোলা যায় না। আমাদের সং্ক্থুতি ও ঐতিহের যা কিছু সুন্দরতম，বে ম্যেল ভিত্তির উপর ও সংস্কৃতি ও ঐতিহ দাঁড়ির্যে আছ，আমাদ্রে জীবন ও চেতনার সাথে যা সবচেচ্যে বেশি অন্তরঞ ও অবিচ্ছেদ্য，একুশ ঢারই প্রতীক। স্মৃতিতাড়িত বিযষ্ম করা মন জাগানিয়া বাঙালির উৎসবের দিন একুশে ফেক্রুয়ারি। রক্তস্নাত শ্মৃতিভাম্বর কেল্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রथম প্রহরে লক্ক লক্ষ মানুয্যে শ্রদ্ধাষ্ভাপন ও পুষ্পস্তবক অর্পণণর মধ্য দিত়ে উদ্যাপিত হয় আর্ত্তজাতিক মাতৃতাयা দিবস। ‘＇মোদের গরব মোদের আশা／আ’মরি বাংলা ভামার’－র পথথর কাঁা পরদ্দেশী ভাষাকে দূরীভূত করে জয়ী হলো বাংলার সোনার ছেলেদের আশ্মবনিদান। এই জয়ের মালায় সংপ্রোজ্তিত হলো আরও একটি দুর্বার জয়। ग্বীকৃত रলো ‘আা্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’－‘একুলে ফেব্রুয়ারী’। তাই প্রতি একুশে ফেব্রুয়ারিতেই এদেশ－ওদদশের প্রতি বাঙালির কন্ঠে ধ্বনিত হ্য－
‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে কেব্র্যুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি！
হেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ ख্বেব্রেয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি！
দারুণ ক্রেধের আগুনে আবার জ্বানাব ফেব্রুয়ারি একুশে ঝেব্রুয়ারি！একুশে কেব্র্রয়ারি！

# ভারতের উচ্চশিক্কা ব্যবস্থা ：সমাজতত্ত্র থেকে ধনতন্ডেরের পথে斤मयमछ চক্রবर्णी <br>  

শিক্ষা একটি দেশ ও জাতির মেরুদ্ড। প্রকৃত উচ্চশিক্ষা ব্যতীত কোন দেশ উন্নতির শিখরে পৌছতে পারে না। ভারত্ উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা শ্বাধীনতার পরে বহ্কাল পর্যন্ত সরকারের হাতে ছিল। কিত্তু ১৯৯১ সালে ভারত যখন ‘অর্থনৈতিক উদারীকরণ’ নীতি গ্রহণ করে তারপর থেবেই উচ্চশিক্ষয় বেসরকারীকরণ দেখা দেয় ও শিক্ষব্ববস্থা ক্রমশ ধনতন্ত্রের দিকে झুঁকে পড়ে। বর্তমান ভারতের ক্রমবর্ধমান বেসরকারী কলেজ，ইউনিভার্সিটির উপর সরকার নিয়্র্রণ নেই বলনৌই চলে，ফলে ঢাল্রে বেতন ক্রমশ বেড়ে চনেছে। এর ফন্লে বহু মেধাবী ছা্র্রছাত্রীও দরিদ্র হওয়ার কারণে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অক্ষম হয়ে পড়ছে। অনেকে আবার ঐই প্রসল্গে বলেছেন যে বেসরকারিকরণের ফলে দেশে কারিগরী ৫ প্রুক্তিগত শিক্ষার প্রসার ঘটটে। এই প্রবন্ধে আমরা এই বিষয়ে

প্রকৃত সত্য উদ্ধারের চেষ্টা করব।
বর্তমানে দেশের উচ্চশিক্ষার পরিসরে ৫০৪টি বিশবিদ্যালয় ও সমস্তরের শিক্ষপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্ধে রয়েছে ২৪৩টি রাজ্য বিশ্ধবি্যালয়， ৫৩টি বেসরকারি বিশ্ধবিদ্যানয়， $80 ট ি ~ ক ে ন ্ দ ্ র ী য ় ~ ব ি শ ্ ষ ব ি দ ্ য া ল য ় ~ ఆ ~ ১ ৩ ০ ট ি ~$ ডিমড্ ইউনিভার্সিটি। এছাড়াও র্যেছে ২৫৯৫১টি কলেজ ও জাতীয় Лুরুত্তসम্পন্ন ৩৩টি প্রতিঠ্ঠান। অদের মধ্ৰে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানতলিকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়－
১）সরকার্রি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান－এই প্রতিষ্ঠান বেসরকারি হাত্ পরিচালিত হলেও সর্রকরি অর্থসাহাযা পায়। ফলে এদের বেতন অ অन্যান্য পরিকাঠামা নির্ধররণে সরকারি ভুমিকা

বর্তমান। ২০০৫ সালে সংসদে পাশ ইওয়া Private Professional Educational Institute Bill এর Section 3(b) অনুসারে बই সব প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক।
২) সরকারি অनুদান না পাওয়া বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান — এই প্রতিষ্ঠানওলি সম্প্রূর্ণ বেসরকারি হাতে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় অদের বেতন সাধারণতঃ অত্যন্ত বেশী হয়।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে আলোচনার আগে তার ইতিবাচক দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক, যদিও তার সংখ্যা অল্প, যথা —
\# ভারত সরকারের কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরের কোষাগারের বেহাল দশার কারণে ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি গ্রহনের ফলে শিক্ষাখাতে ব্যয় ক্রম্মশ কমে আসছে। এ প্রসক্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্বে শিক্ষাখাতে মোট খরচের ১১.৮\% উচ্চশিক্ষায় বরাদ্দ ছিল, যা বর্তমানে ৫.৬\% নেমে এসেছে। ফলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আবশ্যক হয়ে পড়েছে।
\# বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দনগত রাজনীতির প্রভাব কম থাকার ফলে ঢারা অনেক স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম।
\# ভারতে একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাক্ষেত্রের প্রসার, অর্ত্তভুক্তি প্রভৃতির উপর জোর দেওয়া হল্লেও এখনও ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছাত্রছাত্রীর বর্ধিত হারে ভরতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়েনি। ২০০৯-১০ সানে উচ্চশিকায় ছাব্রছাত্রীদের ভরতির গ্রস এনরোলনেনট রেশিয়ো বা GER হয় ১২.৯\%। প্রসঙ্গত জানাই GER এর বিশ্ব গড় হল ২৬.৭\%, উন্নত দেশে এটি ৫৭.৭\% ® ঊন্নয়নশীল দেশে ১৩\%। ফলে GER-কে ঊন্নত স্তরে তুলতে হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়াতে হবে, যাতে বেসরকারি সাহায্য প্রয়োজন।
এবার এই ব্যবস্থার নেতিবাচক দিকে আসা যাক -
\# প্রথমেই আসে উচ্চহারে নেওয়া বেতন। খুমাত্র মাসিক বেতন নয়, Capitation Fee, পরীক্ষার সময় আলাদা টাকা নেওয়া আমাদের মতো দরিদ্র দেশের অধিকাংশ হাত্রছাত্রীর পক্ষে ক্ষতিকর। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকরা শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের যম্ত্র মনে করলেও ভারতের মহামানা সুপ্রিম কোর্ট এক মামলায় Capitation Fee-কে এই বলে বাতিল করে যে শিক্ষার অধিকার সংবিধানসম্মত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করা অনুচিত।
\# বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন বহুক্ষুত্রে সরকারি শিক্ষকদের চেয়ে কম, এছাড়া তাদের অবসরের পর পেনশনের সুবিধাও বহুক্ষেত্রে উপলক্র নয়।
\# বেসরকারি কলেজ থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রভৃত্তিদের যোগ্যতা नিয়ে প্রশ্ন বর্তমান। ইনফোপিসের চেয়ারমান নারায়ণ মূর্তির মতে এইসব কলেজ থেকে প্রতি বছর প্রায় ৩- লক্ষ ইঞ্জিনিয়ার পাশ করে, কিন্তু এদের মধ্যে কাজের যোগ্য মাত্র ২৫\%। অর্থাৎ মানব সম্পদের এক বিপুল অপচয় এখানে লক্ষণীয়।
\# বর্তমানে বহু বেসরকারি কলেজই বহু টাকা ডোনেশন রূপে গ্রহণ করে অযোগ্য ছাত্র Єর্তি করাচ্ছে। ফলে গণশিক্ষার প্রসারের বদলে শিক্ষা মুষ্টিম্মেয় কিছু ধনীর হাতেই ন্যস্ত থাকছে।
\# বেসরকারি শিক্ষার প্রসারের সজ্গে সাঙ্গ লক্ষণীয় ভাবে বেড়ে গোঁ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে হ্ওয়া মামলার সংখ্য।। দ্রুত বিচার ও রায়ার্শ প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণমান ও কাজের দক্ষতার ঊপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।
বেসরকারি কলেজের উপরোক্ট অসুবিধাগুলি দূর করতে সরকার বিলিন্ন কর্মিটি নিয়়াগ করেছেন যথা -

- পৃর্ণিয়া কমিটি (১৯৯২-৯৩)
- ড : স্বামীনাথन কমিটি (১৯৯২)
- যশপাল কমিটি ও জ্ঞান কমিশন

রছাড়া ৯৩তম সংবিধান সংশ্শাধনের সময় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানথলিটে সংখ্যালঘু ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণ চালু হয়। কিক্ট এরেও সমস্যা মেটেনি। কারণ বর্তমানে সমগ্র বিণ্বেই প্রিজ্টিাদ সংকট্রে মুখে দাঁড়িত়়ে আছ, তাই তারা চাইছে ‘রিয়েল এস্টেট’ যেমন — শিকা, স্বাস্থ প্রভৃতি ক্ষেত্র থেকে মুনাফা তুলতে। এইজনাই World Bank বলে যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উচ্চশিক্ষায় সরকারী অনুদান কমাতে হবে ও শিক্ষাকে মুক্ত বাজার অর্থনীতির মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। অशচ, ধনতান্ত্রিক আমেরিকায় কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালিত বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্তমান ও তাদের পরিকাঠামো এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি অত্যষ্ত ভালো। উন্ দেশগুলির বিরুদ্ধে কথা বলার ক্ষমতা জাতিপুঞ্জ বা World Bank এর নেই তাই তাদের যথ ক্ষমতা প্রকাশ পায় উন্নয়নশীল অ অনুমত দেশগুনির ক্ষেত্রে। ভারতে এখনও মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ৯.৮\% উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, বাকীরা তা থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়। বেসরকারিকরণের ফলে এই অতি সামান্য সংখ্যক শিক্ৰার্থীs উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অসমর্थ হয়ে পড়বে। যে ভারত্ত আাজ স্বাধীনতার ৬ বছুর পরেও পূর্রবয়স্ক স্বাক্ষরতার হার মাত্র ৬৬\% বা যে ভারতে আब্র ৩০ কোটি ন্লোক নিরক্ষর সেখানে শিক্ষার বেসরকারিকরণ ঘটলে গণশিক্ষার প্রসার একটি মরীচিকা মাত্র।
বর্তমান ভারত বিশ্বায়নে অংশ নেবার ফলে তার কুফল রূপে শিক্ষ • স্বাস্থ খাতত সরকারি বরাদ্দ ক্রমশ কমাচ্ছে। ১৯৯০ সালে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ যেখানে ছিল G.D.P. এর ৩.৭\%, ১৫ বছর পর ২০০২-০৫ সালেও এই বরাদ্দ ৩.৮\% তেই আটকে থেকেছে। স্বাস্থ্যাতে বরাদ্দ মাৰ ৬ বছর আগগও (২০০8 সাল) ছিল G.D.P. এর মাত্র ০.৯\%। এই বায় কমানোর প্রবণতা ও কোষাগারের বেহাল দশার ফলে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিছুটা জরুরী। তবে বেতন ও পরিকাঠাম্মা নিয়ন্ত্রণ সরকারের হষ্তক্ষেপ্ প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্রদের বিক্ষোভ আমাদের চোথে আঙুল দিয়ে দেথিয়ে দেয় বেসরকারিকরণের আসল চরিত্রটাকে। শিক্পা যাতে পুজ্জিবাদী মুনাফাখোরদের হাতের পুতুল না হর্যে ওঠঠে তা কাজ্রে পরিণত করার জন্য আমাদেরই অগিয়ে আসতে হবে। ভারতের জনসংখ্যার অধিকাংশ যুবা সম্প্রদায়ভুক্ত হৃয়়ায় ভারত এক বিশে সুবিধা ভোগ করে। তরুণ প্রজন্মের কাছে উচ্চশিক্মার দরর্জা সম্পূর্ণরূপে খুল্ন দিলেই এই সুবিধার পূর্ণ উপযোগ সষ্ভব। একমাত্র উন্নত মানব সম্পদ যার জন্য উচচচিশিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এর মাখচেk্ জ্ঞানভিত্তিক এক সমাজ্জের উন্মেষ হতে পারে যা বিশ্ব অর্থনীতিতে দেশের প্রতিযোগিতার ক্মতাকে বাড়িতে তুলতে সম্পম।

## পাত্তিকদের ঊপকথা

'অনুর্রাथা বসু

র্যাষ্ট্রবিख্ঞান, দ্রিতীয্য বর্ষ

প্রা্ভিক মানুষদের কথা, স্বপ্নের মত বেঁচে থাকার কথা আর সমাজ্রে মধ্েে থেকেও সমাজের বাইরে থাকার আখ্যান আমদের থনিয়েছেন বহ লেখক-শিল্পী-কবি এবং নাটক-সিনেমা-গান। কিন্তু, দেখা গিয়েছে সর্বত্রই এই জীবনের গক্ধে কোথাও যেন এব্টা হ্তাশার দীর্ঘশ্যাস, আর প্রতিবাদ মিখ্রিত ফুৎকার থেরেই গিক্যেছে, আর তার প্রকাশের ভাষার মধ্যে সারা शৃথিবীততই একটা সদৃৃশ্য বা অন্তলীন যোগসূত্র রয়ে গিয়েছে। ঢাকে বাইরে থেকে ধরা যায় না, ছোয়াও যায় না — সে ততক্ষণ পর্যষ্ত অধরাই থেকে যায়, যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনো মানুষ অই ম্রোত গা ভেজায় বা এর তাপপ মন পোড়ায়। কেন্ না- 'মার্জিনানাইজেশোনের’ ধাকায় দিন দুনিয়ার খণ্তিত চিত্র সমাহার আজকের শিল্পী মনে নিদার্ৰণ এক উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। जাকে বোঝা প্রকাশের ক্ষেত্রে आর্ভ্ভজাতিক এক ভাষার জন্ম হয়েতে - या দেশ-কাল-সমাজসীমার গল্ডি পেরির়ে আজও স্বমহিমায় বিদ্যমান।

সমাজ্ের তথাকথিত মূল স্রোতের বাইরে থেকে যারা জীবন অতিবাহিত করে, সামাজ্রিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাহ্কৃতিক সমস্ত রকক সুযোগ সুবিষা থেকে বঞ্চিত অন্ত্যজ সম্প্রদায় - জঙ্গলমহলের আদিবাসী উপজাতি থেকে শুরু করে সবুজ দ্মীপের জরোয়ারা আর অসহায় আর্চ মানুয সমাজের প্রান্তনাসী। একবিংশ শতাব্দীর অপরাহৃ লণ্ホে সেখান্ন নায়ী প্রগতির জয়োযাত্রা ধ্বনিত হচ্ছে চতুর্দিকে - সেখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবা যায় এই নারী জাতিকেও একদিন ‘প্রাত্তিক’ করে রাখা হয়েছিল??

আমাদ্রে স্বদেশের আয়নায় শে চিত্র ধরা পড়ে, তারই প্রতিফলন ঘটে সারা বিশ্ধে।

আসলে রাষ্ট্রে বৈষমমমূক আচরণ যখন কালে কালে প্রান্তিক মানুষকে আরো আরো দূরে ঠেলে দিয়েছে ঢথন এদের মধ্েে কোথাও যেন একটা যুथবদ্ধणা তৈর্রী হয়ে গিয়েছে আপনাজাপনিই। প্রা্তিক মানুষ্ের ভাষার মধ্যে यেমন খ্রতিবাদ সমুচ্চারিত হতে দেখা যায়, তেমনইই দেখা যায় यষ্ত্রণা বিষষ্মতার গা়় অভিমান। শহুরে উন্নাসিক মানুষের সহজাত অবষ্ঞায় তারা যে ‘‘কাকী’ তার জন্য রাষ্ট্রবববস্থার নির্মাণই তো দায়ী।
 জায়গায় নিয়ে গেছ, সেখান থেকে যেন কিছুতেই বেরোনো যায় না। তারা সমাজর ‘তन’ পায়নি — পায়नि নিরাপদ আশ্রয় ... তবু তারা বাঁচে - নিজ্েে মত করে - ‘্্বধধীন’ ভাবে। সভ্য সমাজ অদের উপেক্ষা করার সাহস পায় না। তাই বলি -

চিরদিনই উপেস্মিত ব্রাত ওরা — সম্মান পায় না ধরার,
তবুও কি অধিকার আছে মানুষের ওদের উর্পেশ্মা করার?
সমাबের প্রান্ত তটে ওদের প্থথিী আছে স্থির
সেখান চোেের জল কাহারেఆ করে না অধীর .....।

## মেহেন্ব আলি, তোমাকে ..... जব্রিত্র বানার্জী পদার্থবিদ্যা, ঢৃणীয়্ বর্ষ

মেহের আলি, ঢুমি ভাগিস ছিলে, না হলে সতিটা জানতত বড্ড দেরি হয়ে যেত,
ততক্ষণণ পুক়ে গেছে চামড়া,
পোড়া মাংসের গক্ধে বাতাস আচ্ছন্ন
মুদ্যেশাটা কি খুলে রের্খেছিলে পাশে? বিদभ্জজ প্রসব করেছেন রক্তুবীজ রাক্ত ঝরান্নোর মরসুম তো এসেছে সেই কবে, মশলা মুড়ির ঠোঙা় সেদিন তোমার কবিতা লেখা পাতাটা খুজ্জে পেয়েছি। লেথি ঢুমিভ দাবানলের কথাই লিখ্যেए নাকে র্রমাল চাপা দিয়ে মাংস পুড়তে দেখেছ? ঢোমার আমার পার্থিব থিয়েটারে

তারাদ্র ফিসিফিস সমালোচনা না হয় — নাই তনলাম। আচার বিচার দাঁড়িয়ে আছে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের মোড়ে, সস্তার রঙ মুখ থেকে মুছে গেছে সেই কবে ..... দেওয়ান্নে টাঙিয়ে রাখা অতীতের উক্তাপ পুড়িয়ে ফেলেছে চুল, নখ, দগ্ধ বিকৃত মাঙস স্তুপ ..... ভাঙ্বে না? ভাঙ্বে না ঘুম আর? निঃসঙ শ্মশান নর্দমা গক্ধে রক্টমাখা প্রাণ তোমার গল্প বনার রাতে হঠাৎ শোকের হানাদারি ফমতার ক্মিদের কাঁাকড়াগলো যত কামড়া কামড়ি করে
 তফাত যাও, তফাত যাও, সব বুটা গায় সব বুটা হায়।

# দুুস্বপ্নের মজুরী <br> অয্রন দে <br> উ底বিদ্যা, প্রथম বর্ষ (স্নাতকোত্র) 

সময়টা ভোর ভোর ... কুয়াশা মাখা অঁধার ঘেরা বড় রাস্তাটার ধরের বাড়িটার সামনের দরজাটা খুলে গেল। cxঁয়া মাখা হনুদ আলো এলে পफ়ল রাস্তায়। বেরিত্যে এল কেট একজন ... শীতত জবুথবু বস্তা-চাদর গায়ে জড়িয়ে। এগিয়ে চলল রাচ্তা ধরে ... তার শরীরটা বোঝা যায় না - বস্তা আর চাদরে জড়ানো। এগিয়ে চলল সে ... কিছু একাঁা টেনে নিয়ে অগিত্যে চলেছে সে ... মোটা লম্বা কিচ্ একটা ... যেন একটা ডাইনোসরের লেজ ... ๙গিয়ে প্রায় আমার কাছে চলে এসেছে সে ...

আস্তে আল্তে পরিষ্কার হচ্ছে তার অবস্থান। কিস্তু ওটা কি টেনে ঘযাঁ্ निয়ে চলেছে সে ... একটা মানুষ্ের কাটা পা ওটা ... খানিকটা ব্যার জড়ান্না। থইয়ের কাছ থেকে কাটা ... হাড় আর লাল, রক্মীন পৌীা দেখা যাচ্ছে। অগির্যে চলল সে আস্তে আস্তে। আর আমি ছুটে চলনাষ মানুষটা ব্যিক্কে গেছে অর উত্টে দিকে। আন্তে আন্ঠে সকালের আালা ফুটছে ... আমি ছুটে চলেছি। কাউকে বিশ্ধাস নেই ... মানুষ এথাল্র মানুষকে খায়।

# স্বপ্নগোধূলি <br> সোহিনী দাস <br> বাংলা, প্রथম বর্ষ 

ভেসে থাক আলো, চেনা অন্ধকার,
চেনা বালিয়াড়ি ...
বসন্তের খামে ছেঁড়া চিঠি,
জমে থাকা রংচটা ভালোবাসার দরখাস্ত,
আগুন দেখে পুড়তে চাওয়া মন, অসূর্যম্পর্শা স্বপ্ন ... সব।

পুরানো ডাকবাষ্স থ্থেে উড়ে যাচ্ছে মেঘদূত। কুয়াশায় ঢাকা মুখ ফেনে এসেছি অনেক দূরে

বিম্রস্ত ধানসিঁড়ির পাশ।

- তোমার চিবুক ছুঁয়ে নেমে আসা প্রেম তবু আজ૭ অবিকল।

বহ্ মঠ, নদী, স্রোত পেরিয়ে
তোমার কাছে এসেছি আজ।
উড়ালের পথে চেত়ে দেখ উড়ে যায় এক পাল সাদা বক নির্বাণের থোজে, ওतের ঠোঁটে প্রেমপত্র পাঠাও উর্দ্ধচারী মন ... আজ বারণ করব না।

## সেল্স-গার্ল <br> র্নन পাब্র <br> ইংর্রেষি, ছৃতীয়্য বর্ষ

টিউবলাইট৩লো জরেে ট়চেছে।
ফিনাইলের গক্ধে ঢাকা বিষ্ণেপুরী মাসি
সাদা মেবোটাকে মুচে যাচ্ছে
নিজ্জের মনে, অথচ রেড়িওর ধ্বনিতে।
দারোয়ান, বন্দুক হান্ত,
রক্ষা করে যাচ্চে কাঁের প্রস্থানকে।
সারি-সারি জিনিসপত্র্র ভরা বাজ্স
যত্নের প্রয়োজনে পঢ়ে আছে,
আম্মপ্রকশের জন।
আর ঢুমি?
আছো তুমি, 小ক্বকে পোষ্টারের সামনে,
সেই কয়ে যাওয়া কাউন্টারের পিছনে,

সুন্দরী হয়েও মুথ্যে যার একাু হতাশা, চোেে অসীম স্বপ্ম, হাসিতে দ্বিধা আবেগের মিশ্রণ, সেই ঢো ঢুমি।
গলোম্মেো হুলের মসৃণ রেশ
চিরুলির কঠিন কাঁটায় মিলিয়ে,
ক্রেতার প্রত্যাশায় আচ্ছন
ঢুমি দাঁড়़িয়ে আছো।
ঘড়ির কাঁটায় দশাটা বাজনে
তুমি বিক্রি করবে।

- May I help you? -

মুহুর্ত্র আস্বাদন<br>কিং্ট র্রায়<br>বটানী, দ্বিতীয্র বর্ষ (স্নাতকোত্র)

বসেছিলাম একা অকঞ্ণুক মনের সাথে
অক্কোপরি ছিল এক পালক
পালকটি উড়িয়া গেল তাঁর অঞ্চলে
দেখা হল, কথা হল, বোঝা হল
নয়নের দরজা দিয়া হৃদয়ের কেদারায়
শূন্য চারিপাশ, মপ্ধ চারিপাশ, স্নিগ্ধ চারিপাশ
ভূমিতে পতিত সেই পালক
পালকটি অঘল, মৃক
তাঁর অক্ষটী নয়নের স্নিঞ্ধধারায়
ভেজ্জা সেই পালকটি
তাঁর অধর সুধাপান, করিল ম্লান
কদীপ সেই পালকটিকে
তাঁর অধরামৃত দিয়েছে জীবন
সেই পতিত পালকটিকে
তাঁর অতুগ্র মদন, যাহা অত্যেজ্য
সেই পালকটির কাছে।
অদিতি নিয়ে এল অত্যয়
মরেও যেন জীবন্ত রয়
সেই ভূপতিত পালকটি।

তোমাকেই লিখি বলে একটা ছলনা নিতে হয়, না रুন্ে তো এতখানি পারি না কখোনো দোকান বাজারে গিয়ে বোকা বনে যাই মায়াবী বেগ্তন থেকে ধোঁকা দিয়ে যায় পোকা, কীট।

হুাৎ কঢোনো
एুরমার হয়ে ধসে বসে যায় স্নেহময় বাড়ি
ছাতার ফুটোর মধ্যে দিয়ে রোদ সরাসরি
पুকে পড়ে অরক্ষিত মস্তিষ্ক-মগজে।
এত ধ্বংস দিয়ে আমি যখন তোমায় কথা লিখি
তখন সমস্ত প্রখরতা এসে হামনে পড়ে,
তোমাকে কখনও তারা জানতে দেবে না তুমি কতখানি আহো
ক্রে কিংবা বসন্ত পরুজে।

সুস্থতার তপস্যায়
অভিমেক পতিত
याংना, थ্थ বर्य

ঢা কৃত্তে थামবো না
বাইরে গির্যে ֶৃচরো দিত্যে
নাম-小-বাব্য নামবো’ না
আরও পরে ঘরে ঘরে
'দুढো মুড়̣' বबব না

याँ शाज পেতে চनব ना
जब,
বেশি দূরে गাব না वেশি किए খাব ना

बোঢ匕k হজম रরে না
অनाবশাক হাসরো না
কোো জান आँभ<ো না

शসিমুঝ্ধ দেবে না
बलिा आমिए
मूश्र रू .....।

## নভ্মের ৯ <br> তোর্সা বন্দ্যেপাধ্যাস্য <br> বাংনা, প্রাজ্ন ছাত্রী

মেলে দিলাম দীর্ঘ শীজর আমার
পৃথিবীর মুখে
তোমার একান্ত নির্বর
পরিচিত গুম্ গুম্ শব্দে ফুলে ফুলে ওঠে
কিছু কি বলতে চাও?
ছুঁড়ে দিতে চাও তীক্স্স কোনো বর্শা
আমার এই নিস্পন্দ সাম্রাজ্যের দিকে?
অসাড় এই সিংহাসনে রাজা প্রজা
ভেদ নেই আর
সকনেই শিকল ছিঁড়েছে
সকলেইই ভিষ্ষান্ন থেকে
একই একটু করে খাবার সরিয়ে রেখেছে
তোমার খিদের জন্য .....

> রোদ্দুর
> সখ্ধর্বি দब
> उসায়ন, ধ্ৰম বর্ষ

ভোরবেলা স্ষপ্ন থেকে চলো，আমরা বেরিয়ে পড়ি，অই গোলগাল মাংসন পৃথিবীত ইैपूরের দাঁত আর সরীসৃপের লেজ হয়ে আমরা বেঁচে

 তश্न कानाর লাল！
 পারাপার। হিম শীতেন্ন ভিতর গায়ে জড়ানো আকাশ ভেঙে আনা রোদ্জূরে চাদর। সমীকার পাতায় অসে বসে ঘাস－ফড়ি？，অনেক

 Єौবन বनতত আর কিছুই নেই — পथिक স্বপ্ণণুলো，একমাত্র এই আলো ছড়া অন্মান্তরে－－বিশ্শা अচেনা，নীরবতার निর্জন হৃৎপিন্ড খুলে রাখি

## আতৃতীয়

অয্যন দে
৬ঙ্ডিদবিদ্যা，ধথম বর্ষ（স্নাতকোট্ত্র）
＂সেকি！কাল রান্ఆ घুমোওনি？＂
আমার অন্তর আध্যার এই প্রশ্রের ডঁ্তর দিতে
বাহল্য বোধ করি।
ঢুমি তো আছ তোমার মতো
বইয়ের পাতায় মুখ তঁতজ，
Purine আর Pyrimidine जে้থে
ভাঙছ গড়ছ কতো আশা।
আমার যাবণীয় ব্যর্থা থ্থেকে
মুক্তি দিয়েেে অনিদ্রা।
মাথা ব্যथा মিলিয়েছে ধৌয়ার আর－
তরল দুঃখ নেমেছে গলা বেয়ে।
অবাক रচ্，जাবए＂পাগলা বন্ল কি！＂
जরগ্যানিক অ্যল্িিঙ ছাড়া ত্রল আছে নাকি！
তোমার বয়স কম，তই রামধ্নু লেখছ－
সেই কাক্ডোরে বের্রিত্যেছিলাম
ক্যাষ্টেলে আকাশ আর ঢুনিতে জল রং নিয়ে， শেষ রাতে দেথি সব ঝাপসা।
কেবল তোমার অক্ধ Drosophila－র মতো घুরে মরি কোন মনইौন দেহের চারিদিকে।

আপন গ্গেরবে অন্ধকার কেটে আলোর উৎসে ．．．．．তোমার পোষাক থেকে，অস্থি－মজ্জা মাংস থেকে কীভাবে，কখন অকদিন বার কবে এনেছ্লিাম শরীর। মালা গাথতত গিয়ে হাত্ চুচ ফুটে রঙ্েে অাশপনা ．．．．．বাড়ির সামনেটটা শ্মশানের মতো মনে হতো রক্তস্গাত লাল বিক্র অজম্র রঙিন ফুলে বাতিবীথি সহসা জ্রানিয়ে，প্রান্তরে একবুক স্বপ্ন নির্রে

 ঢোকাই，আহ！মুক্তি，আলতার ছাপ মুছে যার রत্তের স্বাদ্দ রৌপপা়্রে ডুমি ছুটে এলে দিগন্তের আলোপてথ，মুতোমুথি শেব যুদ্ধ কমরেছ ধানজ্যোৎ্ন্নার মাঠ। সমস্ত বিপন্নতার মাঝেে অসীম সষ্তাবনার বীজ গた নিয়ে প্রতিটি দিনের ভিতর জেগে ওটঠ লাল টুকটুুকে অপরূপ উজ্রা｜৷

## সুযোগ স্বজ্টিক ব্যানার্জী দर्শন，ধ্রथম বর্ষ

ভश্ম শিকলটি，
এক টুকরো আলো বাদ্，
আর কিছুই পেল না।
শিকলের কান্না তুনেছ কখনও？
সে কিছু বলতে চায়？
তোমরা তাকে ভয়ে দূরে রাখ，
আর সে，নির্বাক শ্রোতা হর়্ে थাকে।
তোমাদের আতাত্ক লুকিয়ে থাকক，
তার ভালোবাসা।
তার ভালোবাসায়
লুকিয়ে থাকে，তোমাদের বন্ধন，
বন্ধন সবই শিকন্লে।
ঢোমরা বক্ধন চাও，
শিকল চাও না।
কিষ্ট শিকন্ন কি চায়－
ভেবে দেতেছো？
সে কিছ্ বলতে চায়，小াকে বলতত দাఆ।।

# স্বপ্নের পৃথিবী <br> সাগর্রী वৈৗֶব্রী <br> উ店দবিদ্যা，ধ্রথম বর্ষ（স্নাতকোত্র্র） 

রামধনু দিনগুলো，
উণ্জজনায় ভরপুর，
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর，
ভেসে আসে কোনো এক অঢেনা সুর－
斤িগন্তের পারে রবির লুকোমিরি， আমি আজ® ঢোমাকে খুঁ্জি， শীতের দুপুর কিংবা মিষ্টি বিকেল， জমে থাকা কাঁচা মিঠে মান অভিমান－ बোঢ়ো হাওয়া উড়ির্রে দেয় তাকে， আকাশানা করে রক্তস্নন।।

आमলে সময়াঢ বড় জটিল， यাড়ঢঢ বোধহয় এবার এল বলে！
কিন্ত্ট ধাঁচব আমি কি করে ？
চারিদিকে গৃহহারা，কেউবা আছছ সর্বহারা，
जার আজ যে আমি，
সর্বহারার সর্বহারা।
ঋারিয়ে গেছ তুমি，হারিয়ে গেছ্ ভরসা —

চনতে खিবতে ধাক্কা খাই，
वপ্পে লেখতে ভুলে যাই，
ন্নপ্র কিননত বাজার যাই，
খুঁচ্बে ফিরি ম্বপ্নের ফেরিওয়ালা —
बडूळ্ত হর্যে স্বপ্ন কিনতত ছুটি，
অবুু বাঁচার তাগিদদ।।
লেই মেয়োঁ আর আসবে না ফুল দিতে， বनর না গোলাপ নিতে，

乡াটবে না অই রাস্তায়－
এক পা দু পা করে।
ভিখারী টাও আসবে না，
টिনেন থালা নিয়ে，
তোমরা কেউ যাবে না চলে
গাড়ির কচচচটা ঢুলে দিয়ে，
ধাক্কা দিয়ে ফেলবে না তাকে，
থাকবে না সে ফুটপাথের এক কেণে।।
চেনা এই ছবিকুলো হোক অচেনা，
শহরটা হোক সুন্দর，হয়তো বা বাসব্যোগ্য－
কি হবে এই হত্যার রাজনীতি করে？
ফিরুক সবাই নিজের ঘরে，
पুম্মিও সেদিন আসবে ফিরে， আমাদের সেই ছোট্ট ঘরে।
পরিচিত মুখগুোকে，
পরিচয়হীন কোরো না —
চেনা अলিগলি চেনা পথঘাট
আজ সবই তো অচেনা，
লাল মাঠ হোক সবুজ－
প্রাণের আভাস লাগুক তাতে।।
শেষের ভাবনাঢা খুব কঠিন－
শেবের কবিতার মত নয়তো জটিল।
আজও আমি স্বপ্ন দেখতে চাই，
বারুদের গন্ধবিহীন পৃথিবীতত－
আমার ছোট্ট বাসায়，অর্কিডের দুনিয়াতে।।

## কথা পরস্পরে

## ঐশিক দাশ্তেপ্ত

বাংলা，প্রাজ্ন ছাত্র

আমাদ্রে সব বার্থত একদিন কবিতা হয়ে যাবে
जেমার কথার আশেপাশে জেগে থাকবে
কেব্যুীী জাহাজ্রে নাবিক।
बই ঢো সসুদ্রের বুক আমি হাতে নিয়েছি
এ লেন আলোতে আমার মুখ
স স षাবর্তন থেকে উঠে এসে
निरतচ্ছিন্ন ঢেটয়ে সব হারিয়ে ফেনিि
কৌা৷ বেঁচ থাকা নেই ．．．．．

কথোপকথনের জলজ ভাষা
শ্ধু অন্তরে জাগিয়ে রাখে শীতকাল
ফুলে ফুলে ভরে ওঠে নীরব স্তবক
তুমি আবর্তন থেকে শিথে নাও বিন্দু
বিন্দুর সঙ্গে বিন্দু জুঢ়ে যায়
আমার চোখে সরলরেখা
তোমার ঢোখে বৃত্ত হতয় যায় ．．．．．

## স্বর্গগত

গোপাল চক্র্র গাইক গণিতাা্ব, দ্বিতীয় বর্ব

মৃত্যুর আদেশে
গোগাল চক্দ্র পাইক
গনিতশাা্র, दिতীষ্ব বর্ষ

একদিন পাখি উড়ে যাবে,
ওুু মনে রবে
তাহার স্মৃতিখানি।
আজ্জও অমর, আজ্জও জীবন্ত
সে যে অनন্ত,
अতীতের্র কত বাণী।।
আছে কান্না, আছে বুকের ক্ষত, তবু আসিয়াছে ইইয়া স্বর্গগত, ফিরে নাহি যাবে আর।
অনন্ত কাল ধরে
অক্ষরে অক্ষরে,
কে করিয়া দিবে তাকে পার।।
সারা জীবন শুনে
মৃত্যুর দিন গুণে,
আসিয়াছে ভ্রিন।
কত ব্যাথা, কত পাপ,
निয়া আসিয়াছে হেতা,
বাজাইতে হইবে সেই স্বর্গবীণ।।
তাহাকে দেখেই শেখা
তাইতো রক্টে লেখা
এ বিশ্ব মাঝে $\qquad$
..... रইয়া স্বর্গগত।।

মৃত্যু ! চাইনি তোমার কাছে যেতে, ‘বেঁচে থাকার গানে’ আনন্দে মেতে। সবার সাথে হেসে খেলে, তোমায় গিয়েছি পিছু ফেলে।
জীবন জোয়ারে ভেসে
একেবারে শেষ প্রাষ্ঠে এসে, তোমার সাথ্থে এমন ভাবে সাক্ষাৎ
ভাবিনি পাবো অকস্মাৎ।
কিন্তু, তোমার যে অনেক কাজ বাকি
সেগুলো না সেরে যেতে দেবে
আমার মা, কি?
মৃত্যু ! তাই তোমায় বলছি আমি বলছি
বারংবার
অনেকদিন পরে তুমি ফিরে অসো,
তুমি ফিরে এসো আবার।
তখন আমি বলব না. .....
না, বলব না
হেসে তখন বলব তোমায়, আমায় নিয়ে যাও।
কিন্তু ..
মৃত্যু ! এখন ক্ষমা কর তুমি মোরে তোমার আদেশ করজি অমান্য, ..... आমि। মোরে ক্ষমা কর তুমি।

## গान <br>  <br> বাংনা, थ্রাক্তন হাত্র

দীর্ঘ প্রবালে বুৰ্ৰেছি,
চিকানা বিহীন রাতে, তুমি চের্যেছিলে -
সেরে ফেলচে বাকি কথা!
ভীতিথীন দূরে, তোমায় ফেলে
চढে आসি

এদিকে এসেছ তোমার জান্মদিনের মাস
অथচ,
নিজের ছায়ার পাশে বসে,
যদি — কিছ্ম বলি -
সে তবে গান হয়ে যায় .....

## উর্বীক্রহেের কथা

## नीनाप्षी দाস

দर्শन, ज़णীষ्य বर्य

অচ মানুষের মাঝে,
একাল উর্বীরহহহ চায় আমার পানে,
 किছ্র বলতে চায় কানে কানে, অরাজা সস্ন যন্ত্রণায় পীড়িত যখন অখনই আমায় মনে পড়ে এ ডাকে তখন, এরদদন স্থর্থ-সিদ্ধি মানুষ অর্থ্রের লোভে তাদের উপর করে অত্যাচার, তারা মনে মনে ভাবে ও বলে, "করবো আমি তোমাদের উপর অবিচার", যার ফ্লশ্রুতি হয়ে গেল ২০০৮ সালে, यদি না थाমে, তাহুলে চলবে বর্থদিন, বঢ় বিপর্যয় আসছে আগামীকালে, ऍ̌र्বীকুহ বলে, বুঝল না আমার শাষ্তি, বুঝল না! आমার মনের কथা, কেঁদে কেঁদে ধু দিন গেল ধরে, যাখতে পারলাম না জীবনের স্বার্থকতা,

তাই বলি আরও কানে কানে, 'যারা বোঝে তারা যেন লেখে এর মর্মান্তিক টপকথা"।
তবে দিন যাবে, রাত যাবে, যাবে বছর, এই উপকথার অর্থ না বোঝে কেউ তাহলে পাতার পর পাতা জুড়ে সৃষ্টি হুবে বিপর্যয়ের খবর। সবশেষে উর্বীরুহ বলে, 'বলতে পারি না আমি সকলের মাঝে তাই বলি কানে কানে"। যে কারণে উর্বীরুহেরে আবেদন, 'অনন্ত স্বপ্নময়, মোহ্ময় নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলিস সকলকে ও অমাণিষার কালো মেঘকে টল্মোচন করিস সমগ্র অন্ধকারের পাছে একটু প্রদীপের আলো নিয়ে"। আমার বলার পাতা ফুরিয়ে এসেছে তাই শেষ করলাম, উর্বীরুহের ত্তিক্ত বেদ্নাময় ব্যথাকে।

# বিকেলবেলার বৃষ্টি নিয়ে দু-একটা লাইন ஊीवर्षा पোম <br> অর্থनीতি, দিতীয্স বর্ষ (স্নাতকোত্র) 

## এক

দ্পিণের জানালায়
যখন খুব একা থাকি
अবেলায় মেঘ করে
বৃষ্টি যখন নাম্ম
जখन
সেই মন কেমনের মুহূত্তে
খুব জানতে ইচ্ছে করে
তুমি কি সেই
আগের মরো
আমার জন্য
কাঁদো?

## দू

বৃষ্টি তুমি আসো কেন এতদিনের পরে
জানো না कि তোমার কथा ভীষণ মনে পড়ে?
একলা দিনে চুপটি বসে নেই কোন কাজ্জ
ভাবছি তখন, কেমন হত্েো আসন্লে তুমি আজ?
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি সেদিন
অটোয় বসে অমি
দেখেছিলাম প্রথম তাকে
একটা ঝলকানি .....
বৃষ্টি মাখা আমার মনে
তখন রঙের খেলা
স্বপ্ন যত आঁকে যেন
আদুরে আলপনা .....

# অবুぬ প্রলাপ <br>  <br> पूত্ড বিদ্যা，ঞ্রথ্র বর্ষ（স্নাতরোब্র） 

বেড়ানটা দেয়াল থেকে đাঁপ দিল， ₹দूরের থোঁজ না এমনি জানি না！

আসনে đॉপিয়ে পড়া বোধহয়
অনেক কালের রোগ， ডারউইন ধরেছিলেন ঠিক
বাঁদরই আমাদের পূর্বপুরুষ！
তবে，ন্যাম্পপ্পাল্টের আলোটে ইঠা
ফিকে দেখচ্ছ，
গ্যাস কর্ম যাওয়া লাইটার！
ছই ক্সেনতে ভাঙ্গা কুলো কোথায়？
ইতিহাস কি ঢা বলে দেয়！
কিক্ট，দূরাভিসন্ধি কল্পতক্ক গাছ！ れাঁালেই ইচ্ছে ডানা মেলে， রঙ－বেরঙ এর পাখি উড়েে যায়；心েবটা তোমার পছন্দসই？

इঠাৎ，ছাদ্দ বসে আদিম রসের খেঁজজে
বেলা বয়ে যায়！
চোে তখন চক্ক্রমূখী，
সূর্य ডোবার পালায় —
দেয় রক্তিম দিগন্ত হাতছ্গাি！
আবার，দ্বন্দমূলক বস্তুবাদ্র বনে，
দ্বল্দে দ্বন্দে সমজ্জে গান！
কবি，जাত্তে पুম রাজি？
ডুলে যাবে দুঃথের দিনরাত！
তবুও ভালবাসা খাটট স্কচের পেগ্，
ইুক করে গলা দিয়ে নামে！
আমার নেই হাঙ্গওভার এর বালাই，
ফ্রন্টফুটট কভার ড্রাইভ খেন্ন！
নেহাৎ，সৃষ্টিসুল্রের উল্দাল্গে মন， অতিরঞ্জন আলোর পাহারাদার।
आলো ．．．অপৃর্ব आলো；
কবি আমার ভূবন ভরে দাও।

ক্রমমণ：
অময্স দেব র্রায্র
বাংনা，ধ্বম বর্ষ
সেদিন，
বেশ মানিয়েছে পাঞ্জাবি
বোনায় কোন শব্দ সাজানো কবি，
কলম শেখাচ্ছ মন থেকে
কবিতার অভিনয়।
आজ，
জাপটে কামড়ে বালিস， ব্যর্থ কোন ঘুমপাড়ানি গান হাজারও প্রতিধ্বনি， পাতায় কানি কলমের ন্নোকসান।


## सम्पादकीय

मित्रो, यह वर्ष भारतीय साहित्य वाङ्मय के सफल प्रदोप नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शामशेर बहादुर सिंह, फैज अहमद फैज, गोपाल सिंह नेपाली अजेय आदि का जन्मशताब्दी वर्ष है, इन सभी को मेरा प्रणाम! हाल के दिवगंत कन्हैया लाल नंदन को श्रद्धापुष्प।

सुधी वृंद, मैं कथमपि यह कहना नहीं चाहता कि आप आदिमानव युग में वापस चलें, आज इस ‘ई मिडिया’ के दौर में दुनिया बौनी हो गई है, एक क्लिक-पूरी दुनिया साहित्य सिर्फ समाज का दर्पण नहीं होता, वह आने वाले वक्त की एक पृष्ठभूमि भी तैयार करता है। चिंतन-मनन का आज युवा लेखनों में क्षरण हुआ है जो आनेवाले सम्मिलित खतरे को इंगित करता है। जरूरत है इस संदर्भ को समझ कर आयाम देने की।

विश्व इतिहास पर कर्णपात व दृष्टिपात करने पर देखते है कि दुनिया नहीं बदल रही है सिर्फ उसका चोला बदल रहा है। जो कल तक इस सबलता से नहीं बदल पा रहा था। चाहे पुराने समय में ग्रहनक्षत्रों की दुरी का आंकलन हो, प्राकृतिक औषधि से शल्य क्रिया हो, टीटी काका के जल की विशेषता हो, सिंधु सभ्यता का स्नानागार हो। बेबीलोन का झूलता बाग हो, पीसा का झुकता मिनार हो... क्या ये सभी २००४ में Addidas द्वारा निर्मित Thinking Shoe जिसे पॉपूलट साइन्स मैगजीन ने वर्ष का श्रेष्ठ खोज कहा या २००१ में निर्मित Sixth Sense जो अंगुली हिलाने मात्र से मन की बात पढ़ सकता है... इनसे पीछे है।

चलिए अब साहित्यवलोकन पर, साहित्य व्यक्तिको ऐसे धरा परले जाता है जहाँ दु:ख न हो। विश्व वाङ्मय पर अध्यात्म का असर रहा है। प्राचीन समय से लेकर छायावाद तक हिन्दी में सिद्धों१ जनवरी (पौष कृ २०६७)

नाथों-जैनों से लेकर यह परंपरा छायावाद तक चली इसी आधार ने सामाजिकता को बल भी प्रदान किया आग्ल भाषा में ‘मिल्टन' के 'पैराडाइज लॉस्ट' से लेकर रूसी साहित्यकार 'टाल्सटॉय' की पुस्तक 'What shall we do then' तक एक सामाजिक अनुराग दिखता है। जरूरत विश्वग्राम को इसा दौर में ठ्यक्नित्तात्वांतरण (Transpersonality) को उजागर करने की तभी आज का भ्रूण कल एक विकसित साहित्यिक आयाम मुखर करेगा।

प्रिय,
अभिन्न हृदयी पाठकगण, प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय की यह पहली पत्रिका है जो आप सभी के सुरग्य प्रयास से सामने आयी है जिसके लिए आप देव तुल्य गुरूजनों एवं सखा तुल्य विद्यार्थियों को धन्यवाद देना महज एक औपचारिकता होगी। श्रमसाध्य प्रयासों के बावजूद यदि खामियाँ रह गयी हो तो क्षमा करें। प्रेसीडेंसी महाविद्यालय के विश्वविद्यालय बनने की बधाईयाँ एवं 'विलियम ब्लेक' के इन्ही शब्दों के साथ
Youth of delight, Come hither
And see the opening morn, Image of truth new-born Doubt is fled and cloud of reason धन्यवाद ! आशा करता हूँ कि आपको यह पत्रिका सुरूचिपूर्ण लगेगी। नव वर्ष मंगलमय हो!!!

आपका
मनोहर कुमार झा

जैसा विचार करता हूँ मालूम होता है कि हृदय से, ज्ञान से लिया हुआ रामनाम सर्व्वयाधि का निवारण है ।

## भूख

सुतृप्ति सिंह
स्नातकोत्तर पथम वर्ष, हिन्दी विभाग

आज पूरे दस दिन हो गए। वह सोलह वर्षीय लड़की फिर उसी होटल की एक तरह एकटक देखे जा रही है। दस दिनों में शायद वह उसकी दिनचर्या बन गयी है। वह आशाभरी नजरों से उस होटल की तरफ देखती है कि शायद कोई उसकी पीड़ा समझ सके, किन्तु आखिए में निराश होकर कदम पीछे की तरफ लौट जाते हैं। उसकी पीड़ा है 'भूख'। वह दस दिनों से भूखी है और 'भूख' उसके कदमों को होटल की तरफ खींच ले जाती है।

आज उसने तय कर लिया है कि वह आज इस भूख पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेगी और इसी विश्वास के साथ वह चुपके से होटल के अंदर चली गयी और सबकी नजरें बचाकर कुछ रोटियाँ चुरा ली और भागने को तत्पर हुई। पर हाय री किस्मत! पकड़ी गई बेचारी, उसके हाथों से रोटियाँ छीनी जाने लगी।

उसने रूँआसी होकर कहा-‘बातुज़ी, मैं चोर नहीं, मुझे छोड़ दोजिए। मैं दस दिनों से भूखी हूँ। आज भूख सही नहीं गई, इसलिए पेट की खातिर मजबुर होकर मैंने कुछ रोटियाँ चुरा ली। बानुज़ी मुझे ये रोटियाँ दें दो।' वह रोई, गिड़गिड़ाईई पर उसके आँसुओं का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। उसे बड़ी बेरहमी के साथ होटल से बाहर धकेल दिया गया। वह होटल के बाहर पड़े पत्थर से टकराई और बेहोश हो गई।

दूसरे दिन सुबह उसे होश आया। अचानक उसने कुछ कुते की आवाज सुनी। उसने देखा कि उसी होटल के बाहर कुछ कुत्ते रोटियाँ के लिए छीन-झपटी कर रहे थे। होटल का मालिक रोटियाँ कुतों में फेंक रहा था। यह देख उस लड़की को रात वाली घटना स्मरण हो आयी- 'केवल दो रोटियाँ ही तो ली थी उसने, वह भी छीन ली गई और अभी वही रोटियाँ कुत्तों में बँटी जा जा रही हैं।

वह भूख से अव्यंत व्याकुल हो रही थी। अब यह भूख उसके लिए असहनीय थी। वह कभी कुतों के तरफ देखती और कभी रोटियों की तरफ और फिर उसकी नजरें केवल रोटियों पर गड़ गई । भूख भी

इंसान से क्या नहीं करवाती। वह भी उन कुतों के सुंड में कुद पड़ीऔर उन कुत्तों की तरह वह भी रोटियों पर टूट पड़ी। झपट कर कुछ्छ रोटियाँ ले आयी और अपनी क्षुधा तृप्त करने लगी। यह सारा दृश्य एक सज्जन काफी दे से देख रहे थे। वह उस सोलह वर्षीय लड़की के पास पहुँचे। शायद उन्हें उस पर दया आ गयी थी। उसके पास पहुँच कर उन्होंने पुछा 'तुम्हारा नाम क्या है ?'

वह खाने में उतनी तल्लीन थी कि उसे अपने नजदीक किसी का आभास नहीं हुआ। वह व्यक्ति भी वहीं खड़े होकर उसे एकटक देखता रहा। जब रोटियाँ समाप्त हुई तव कहों जाकर वह सेेत हुई और उसकी दृष्टि सामने खड़े सज्जन पर पड़ी।

व्यक्ति ने कहा- ‘डरो मत, मुझे अपना हमदर्द ही समझो ।ुुमें भूख लगी है न ?

लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया बस सहमी सी नजरें नीचे किए खड़ी रही। उस व्यक्ति ने फिर पुछा- ‘तुम्हारा नाम क्या है?' उस व्यक्ति ने फिर कहा- ‘मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें भूख से मुक्ति दिलाऊँा।।'

उस लड़की ने तपाक से कहा- ‘आप मुझे रोटियाँ देंगे ?'
उस व्यक्ति ने कहा- ‘हाँ ढेर सारी।’
उस लड़की ने कुछ देर तक तो कुछ जवाब नहीं दिया। बस डरी-सहमी सी खड़ी रही, पर उसका हाथ अनायास ही उसके पेट पर चला गया। शायद उन रोटियों से उसकी भी ‘भूख’ समाप्त नहीं हुई थी। आखिर भूख ने उसे व्यक्ति के साथ चलने के लिए मजबूर कर दिया। वह बालिका उस सज्जन से दिखने वाले व्यक्ति के साथ चल पड़ी। वह व्यक्ति उस लड़की को एक मुहल्ले में ले गया। मुहल्ले का वातावरण काफी अजीब था। सारे लोग उस सोलह वर्षीय नाजुक सी लड़की को भूखे भेड़िये की तरह घुर रहे थे। उस लड़की ने सकुचाते और पबराते हुए उस व्यक्ति से पूछा- ‘बाबूज़ी आप मुझे कहाँ ले आए हैं?'

शारीरिक दुर्बलता सच्ची दुर्बलता नहीं। मन की दुर्बलता सच्ची दुर्बलता है ।

उस व्यक्ति ने कहा- ‘लड़की तुझे रोटियाँ, कपड़े, मकान और नाम सब मिलेंगे।' यह कहकर वह उसे एक मकान में ले गया। वहाँ उसकी ही जैसी और भी कई सारी लड़कियाँ थी। अंदर से एक अछे सी महिला बाहर आयी। उसने लड़की को गैर से देखा। लड़की ज्यादा सुन्दर तो नहीं थी पर उसमें एक अजीब सी कशीश और लावण्य था। उस लड़की को देखते ही महिला प्रसन्नचित हो गई और उस सज्जन से दिखने वाले व्यक्ति के हाथों में नोटों की कुछ गड्डियाँ थमा दी और कहा- 'तु तो इस बार बड़ा ही अच्छुँ माल लाया है। ग्राहक तो उसे देखते ही खुश हो जायेंगे। मुँहमाँगी रकम देंगे। बस तुम उसी तरह मुझे नई-नई कलियाँ लाकर देते रहो। तुम भी खुश, हम भी खुश और ग्राहक भी खुश।' यह कहकर दोनों खिलखिलाकर हँस पड़े।

उस लड़की को अब समझ में आ गया कि उस सज्जन से दिखने वाले व्यक्ति ने अपने पैसे की भूख के लिए उस लड़की की पेट की भूख को बेच दिया। वह यथार्थ के प्रति सचेत हो गयी और कुछ देर के लिए अपने पेट की भूख को भूल गई। उसका आत्मसम्मान जाग उठा। उसने उस व्यक्ति को वहीं छोड़ आने के लिए कहा जहाँ से वह उसे लाया था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा- 'बाबूज़ी, मैं अपकी बेटी की तरह हूँ। मुझे इस नर्क में न छोड़िए।' उसकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ।

व्यक्ति ने कहा- 'लड़की, तुझे यहाँ सब कुछ मिलेगा । बाहर तु भूख से मर जायेगी और कोई तुझे पुछेगा भी नहीं।'

उस लड़की ने आक्रोश में कहा- 'मै तो रोटी की भूखी हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई पैसे का भूखा है, तो कोई.... छो:।' मुझे तो कहते हुए शर्म आती है। मुझसे ज्यादा तो आपलोग भूखे हैं। आपलोगों के भूख से कहीं ज्यादा अच्छी मेरी भूख है। कहकर वह तेज कदमों से बाहर चल पड़ी।

वह अधेड़ महिला आश्चर्य में पड़ गयी और उस व्यक्ति से उस लड़की को रोकने के लिए कहा। तब उस व्यक्ति ने कहा- 'वह लड़की वापस जरूर आयेगी क्योंकि वह भूख की मारी है। जो लड़की दो रोटियों के लिए कुतों के झुड में कूद सकती है। वह....।' उसने कहा- 'जब भूख सताती है तो व्यक्ति मान, मर्यादा सब भुल जाता है।' वह लड़की कुछ दूर जाकर भूख से बेहोश होकर गिर पड़ी, दुसरे दिन जब उसकी नींद खुली तो उसने स्वयं को उसी जगह पाया जहाँ से वह चली थी। वह तुरन्त वहाँ से जाने को तत्पर हुई, पर उसके कदम रूक गए और उसी अधेड़ महिला की ओर उसके कमजोर कदम बढ़ने लगे।

## प्रकृति

सीखा रजक
स्नातक तृतीय वर्ष, हिन्दी विभाग

> हे प्रकृति;
> जननी हो तुम
> हमारी माँ हो तुम
> हमारे लिए सत् वरदान हो तुम
> तुम,
> सचमुच सुन्दर जननी हो
> चिड़ियों को ले गोद
> चहकती हो तुम
> पेड़ो से समीर बहाती हो तुम
> हे, हे प्रकृति!
> ईश स्वरूपा हो तुम।

आशा से परे चीज जब मनुष्य पाता है, उसके आनन्द की सीमा नहीं रहती।

## हर सिंगार

शांतनु नाथ
स्नातक द्वितिय वर्ष, हिन्दी विभाग


समुद्र के पास खड़े होकर स्वेता के पति ने कहा- 'चादर ठीक से लो न ठंड लग जाएगी।' ठंडी हवाएँ चल रही थी, एक-एक लहर आतीथी और स्वेता को पुरानी यादे याद दिलाती थी, यही वह जगह है, यही वह जगह थी। स्वेता एकबार अपने पति आदिल की ओर देखी और सोचने लगी बाते कभी पुरानी नहीं होती शख्स बदल जाते है, परिस्थितियाँ बदल जाती है। स्वेता चादर को सम्भालते हुए कही, 'चलो अब चलें' आदिल और कुछ देर रहना चाहताथा, हवाओं, लहरों के मजे को लेना चाहता था। पर उसने स्वेता की बात को नकारा नहीं, दोनों चल दिए होटल की तरफ रूम नं० ३ २ की और होटल में प्रवेश करके ही स्वेता फेश हो कर सोफे पर औंधे होकर लेट गई। खाना वाहर खत्म करके दोनों लौटे थे तो आदिल विछावन पर लेटे रहते-रहते ही सो गया। स्वेता आदिल को देख रहीथी। मुँह पर भरा दाढ़ी, सेभ नहीं किया है, कितना मासुम सा चेहरा है, दिल भी मासुम। आदिल कॉलेज का सहपाठी था अभी एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी करता है। मुस्लिम पति को पाने में बहुत कष्ट झेलने पड़े है स्वेता को, ये सभी हो पाया था आदिल के लिए। वह भी बहुत चाहता था, स्वेता को।

स्वेता चुप चाप सोई थी आदिल की ओर ताक कर। कुछ देर बाद उठी और सामने बालकोनी की ओर गई । समुद्र दिखता है यहाँ से उसे खड़ी-खड़ी वहाँ से स्वेता चली जाती है अपने कॉलेज के दिनों में। बहुत अच्छी छात्रा थी अपने समय में स्वेता, बहुत यत्न से पढ़ती थी। घरसे झगड़ा कर के ही अंग्रेजी में अनार्स ली थी। वह स्वतंत्र मनोभाव और शान्त स्वभाव की लड़की थी। बिनता उसकी परम मित्र थी जिसके साथ वह हरेक बात का आदान-प्रदान करती थी तो जो

किसी से कहा न जासके। दोनो दोनों के मन को समझती थी। मिनता स्वभाव से एक बातुनी लड़की और बड़ी चुलबुली थी। ये उत्तरभी वह दक्षिणी ध्रुव, पर दोनों में खुब पटता था। अन्य सहपाठियों में केवल यही दो जन थे जो प्रेमी नामक वस्तु से अछूते थे क्योंकि मिनता को कक्षा के सभी लड़के भाई जैसे लगते थे। किसी पर दिल ही नहीं आया कभी। हाँ पर मिनता को इस बार साँतवां सच्चा प्यार हो गया था। बाकी प्रेमिका की छुट्टी हो गई थी क्यों कि मिनता अब नए एडभेनचर पर थी। मिनता कहती थी स्वेता से 'देख-देख स्वेता नया पोफेसर अभिनाश शेखर (ए.स.) बड़ा रोमेंटिक है, है न ? काश में इनकी पत्नी होती। जिन्स और शर्ट जब पहनता है तो मैं तो राधिका बन जाती हूँ। अरे, पर ये तो क्लास में मुझे देखता ही नहीं तेरे तरफ ही देखता है। क्या तुझसे कुछ ... ?' स्वेता बीच में ही बोलती फालतू बात कम कर और पढ़ाई में ध्यान दे। पर स्वेता को ए.स. का उसके तरफ देखकर पढ़ाना बिलकुल नहीं भाता था। मिनता ए.स. का कोई क्लास मिस नहीं करती थी। हरददीन एक ही राग आलापती थी कब बनुँगी उनकी दुल्हन मैं? कभी-कभी स्वेता गुस्सा कर कह देती थी 'जा न जा कर कह दे न कि सर नम्बर तो कॉपी में देते नहीं दिल ही दे दीजिए नां' और फिर दोनो हँस देते थे।

एकदिन अचानक मिनता खबर लाई २६ नवम्बर को कॉलेज, पुरी दूर पर ले जा रहा है। पहले तो स्वेता सुनकर ही न कह दी पर मिनता के अनुरोध और जबरदस्ती के सामने ‘ना’ छोटा पड़ गया। वह मान गई। घर से अनुमति भी मिल गई। दो रात और तीन दिन का दू है। मिनता तो सारी राह बस में बस अपने भावी पति को देखते-देखते ही चली गई। बस में अंताक्षरि हुआ तो मिनता गाने लगी- 'कहनी थी जो तुमसे दिल.....' और ए.स. ने गाया 'यु न मुझे तुम देखे सिने से...'। बस और क्या चाहिए था मिनता पूर्णरूप से खुश हो गई और स्वेता के सामने ऐलान कर दी कि बात हमारी पक्की है।

स्वेता एकेलापन बहुत पसंद करती है। लगता है वह इसकी धुन सुन पाती है, उससे बात कर पाती है, उसे महसूस कर सकती है, एकेलापन उसके लिए एकेलापन नहीं बल्कि शायद एक दोस्त के जैसा है। वह खड़ी थी एकेले समुद्र के पास, ठंडी हवाएँ चल रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई 'चादर ठीक से लो न ठंड लग जाएगी’। स्वेता चौंककर पीछे देखी। मिनता और ए.स. सर खड़े थे। मिनता खिल खिला कर हँस देती है और स्वेता के पास जाकर खड़ी हो जाती

## कर्म ही पूजा है ।

है। ए.स. कहता है स्वेता से 'यहाँ एकेली क्यों हो ? वहाँ तो तुम्हारी सभी मित्र खुब मजे कर रहे हैं। गो एण्ड ज्वॉन देम।' स्वेता बोली-' बस अच्छा लग रहा था, चली आई युँहो'। मिनता बीच में ही कहती है'देखिए न सर वह ऐसी ही है, हर दम एकेली ही रहती है। उसे ,अकेलापन बहुत पसंद है'। ए.स. ने कहा- 'अकेले तो दार्शार्निक लोग रहते है शायद स्वेता दार्शानिक बन जाए।' मिनता कहती है- 'सर, स्वेता दार्शानक नहीं बनेगी वह तो कवियत्री बनेगी। धांसू कविता लिखती है सर और सुर भी लगा सकती है'। ए.स. कहते है- क्या कहती हो ? सच बात है क्या? वाह!' स्वेता अब मिनता से गुस्सा होकर कहती है- 'अब चुप भी रहो न मिनता जब देखो बकर-बकर करती हो।' उधर से डी. एम.सर, जे. न मैम ए.स. को बुलाते है और ए.स. चले जाते हैं।

ए.स. को चले जाने के बाद ही मिनता कहती है दिल टूट गया यार, अभी-अभी पता चला ए.स. शादी-सुदा है। उनका एक, दो साल का लड़का भी है। स्वेता सुनी पर मिनता की तरह दु:खी नहीं हुई, बस कही- 'देखकर तो लगता नहीं है।' मिनता भी अब भा्न हदय से कहने लगी, 'ठीक बोला तुने और देख न कभी जिक्र भी नहीं किया और खा गई धोखा बीच में मैं।' स्वेता बोली ‘चलो छुट्टी हुई। अब मत कहना बात हमारी पक्की है। वे दोनों मुस्कुरा दिए और होटल की तरफ चल दिए। पहला दिन बीत गया।

दूसरे दिन मंदिर, साईड सिन् देखने जाने के समय स्वेता को एक आभास सा होने लगा कि कोई दो आँखे उसे हर वक्त देख रहा है, उसका कुछ याद ही ख्याल रख रहा है, कुछ जताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। स्वेता समझी ये सिर्फ उसका श्रम है पर धीरे-धीरे ये भ्रम सच्चाई में बदलने लगी। हाँ, बात सच थी ये आँखे ए.स. की थी जो हरवक्त स्वेता को ही देखा करती थी। उसदिन स्वेता लाल सलवार पहनी थी, माथे के बाल क्लीप से बँधे थे, कानों में छोटे-छोटे दो टॉप थे। ए.स. अचानक उसके करीब आए और कहे- 'स्वेता तुम्हें समुद्र पसंद है या पहाड़ ?' स्वेता तो पहले प्रश्न सुनकर घबरा गई फिर बोली समुद्र। ए.स. ने फिर पूछ्छा ‘कौन रंग पसंद है तुम्हें ?’ स्वेता ने कहा आसमानी रंग। ए.स. ने मन में साहस करके कहा ' क्या तुम कुछ नहीं समझती ? थोड़ी कोशिश तो करो। स्वेता बात को समझ तो गई पर नासमझ की तरह बोली ‘क्या नहीं समझती ?’ मैं समझी नहीं। ए.स. ने कहा- ‘आशा करता हूँ कुछ दिनों में समझ जाओगी।' यह कह कर ही ए.स. वहाँ से चल दिए। स्वेता के समक्ष उस समय सारी पृथ्वी चक्कर लगा रही थी। वह जानकर भी नासमझ बनी रहना चाहती थी।

शाम को सभी छात्र और छात्राएँ ए.स. सर के साथ समुद्र किनारे मिलकर अंताक्षरि खेलने लगे। सभी बेसुरे टुटे-फुटे गाने गाने लगे। आज स्वेता भी खेल रही थी। ए.स. ने पहला गाना गाया-मुझे प्यार तुम्हीं से हुआ है और स्वेता ने उत्तर दिया-रूत है बहार की...।

इसी तरह गानों के द्वारा दिल को बयान करने का खेल चलता रहा। खेल रात ९:३० तक चलता रहा फिर सभी इधर-उधर छिटक गए बस मिनता, स्वेता और ए.स. ही बैठे थे और बातें हो रही थी। मिनता को किसी ने बुलाया वह उठकर चली गई। स्वेता को जिसका डर था वही हुआ। एकेली पाकर ए.स. ने अपनी दिल की बात कह दी। मिनता अगर शादीवाली बात न बताती तो स्वेता जरूर खुश होती इस नए रिश्ते से। स्वेता ने कुछ नहीं कहा उत्तर में बस उठकर चली गई। ए.स. चुपचाप बैठा रहा। वह जानता था ये पाप है, पर उसे यह खुशनुमा लग रहा था। उसे पत्नी से प्यार था, बेटे से प्यार था पर स्वेता से भी प्यार हो गया था। मन मशोश उठता था ए.स. का काश ये पहले मिलती पर दो प्यार करना गुनाह तो है नहीं। दूसरे दिन सुबह पुरी से बस छुटी कलकत्ता के लिए। ए.स. आज एक आसमानी रंग का कमीज पहन कर आए बस में। स्वेता की ऑख पड़ी ओर वह मुस्कुरा दो। लौटने के वक्त उत्साह कम था इसलिए बस में शांति बनी रही। बस कलकत्ता लौट आई। कालेज के क्लास शुरू हो गए। वही सिलसिला फिर शुरू हुआ। फिर ए.स. का स्वेता की तरफ देखकर पढ़ाना, पर अब मतलब साफ था कि ए.स. कुछ जताना चाहते हैं। उनकी आँखे अब स्वेता को विवश करती थी कि कह दो ना हाँ, मान जाओ न। स्वेता से अब रहा नहीं गया। स्वेता ए.स. के मोबाईल में लिखकर भेजी- 'भिखारी को भीख दे दिया, लीजिए हाँ कह दिया।'

सर्दी, खाँसी, जुकाम जिस प्रकार छुप नहीं सकती, प्यार भी छुपती नहीं। ये खबर पूरे विभाग में दावानल की तरह फैल गई। सभी स्वेता पर टिप्पणी रखने लगे। हरजगह खुसुर-फुसुर शुरू हो गई कि द्वितीय पेपर में तो इसबार अंग्रेजी विभाग की टॉपर होगी मिस् स्वेता। मिनता बोली 'चलते चलो साथी, मैं हार गई तुम मत हारना। उसकी पत्नी को जहर मैं दे दूँगी।' स्वेता मिनता की बातों को सुनती तो थी पर प्रभावित न हो पाती थी। उसे तो मतलब था अपने अभिनाश शेखर से, उनकी पत्नी से उनका क्या काम। धीरे-धीरे घनिष्ठता और बढ़ने लगी और कॉलेज में खुसुर-फुसुर भी। अब रोज आना होता था कॉलेज स्वेता को, किसी दिन फाँकी नहीं। नहीं तो झगड़ा, गुस्से की स्थिति आ जाती थी। स्वेता एकदिन अचानक कह दी ए.स. से ‘इतना तो प्यार है छोड़ पाओगे अपनी पत्नी को ?' ए.स. चुप रह गया था। उसने बस इतना ही कहा था 'वह बंधन है उससे छूटू कैसे ? मैं जानता हूँ ये पाप है पर मैं तुमसे अब दूर नहीं रह सकता। स्वेता ए.स. के बातों को सुनती, मन में बहुत कुछ सोचती पर चुप रह जाती। वह भी तो अब उससे अलग नहीं रह सकती थी। उसके मन में अब ए.स. के प्रति दुर्बलता आ गई थी। वह नैतिकता से दूर, ए.स. भी अपने नैतिकता से दूर। बस दोनो-दोनों के दिल में बसने की जगह ढूंढ़र रहे थे। अचानक नींद खुलती है और वह अपने को बिस्तर पर पाती है।

## गीत-काव्य

जूही कुमारी त्रिपाठी
स्नातक प्रथम वर्ष, हिन्दी विभाग
(जल रही हूँ......)
मैं तो प्रतिपल प्रतीक्षा कर रही हुँ
: तुम्हारी स्मृति को संजोये चल रही हुँ
जब स्ररण हो जाती हैं के घड़ियाँ
बर्फ की होके भी मैं जल रही हूँ....
काश! तुमको पा लिया होता तो बन जाती धनी
पर, भाग्य की दुर्बलता के आगे कुछ न बनी छोड़ समुद्र की अथाह बाहों को मरूस्थल की ओर चल रही हूँ, कांटो सा हृदय लिये, फूलों तले पल रही हूँ... बर्फ की होके भी, मैं जल रही हूँ....
सोचा था कि आंचल में भर लुँ गगन के तारे किन्तु, भाग्य ने भी भर दिये, तप्त जलते अंगरे, पी के त्रे प्रित के अमृत रस को
क्षण प्रतिक्षण तड़प रही ठुँ
शिलाओं सा हृदय लिये, मोम सी पिषल रही हूँ...
बर्फ की होके भी, मैं जल रही हूँ....
इस मेम दिवानी की अब न बची कोई ईच्छा
न जानें मुझसे कैसी ली गई थी परीक्षा
इसमें सफलता को पा के भी
स्वयं को क्युँ छल रही हुँ
सूर्य सा पा तेज, अब सदा के लिए ढल रही हूँ...
बर्फ की होके भी, मैं जल रही हूँ..।

## गीत देश के गाते हम

## रीता श्रीवास्तव

स्नातक प्रथम वर्ष, हिन्दी विभाग

फूलों से हँसते खिल-खिलकर
कलियों से मुस्काते हम
एक कंठ से मिलकर
गीत देश के गाते हम।
भाँति-भँति के रूप में
सजी हुई क्यारी-क्यारी
उड़ती मधुर सुग्ध हवा में
महक रही दुनिया सारी।
सूरज चाँद सितारे बन
जग में आलोक लुटाते हम
फूलो से हँसते खिल-खिलकर
कलियों से पुस्काते हम।
देश हमारा उपवन जैसा
पग-पग पर है रूप नया
इसके जंगल पर्वत नदियाँ
धरती नित्य स्वरूप नया।
यह है अपना देश इसी में
तन-मन प्राण लुटाते हम
फूलों से हँसते खिल-खिलकर
कलियों से मुस्काते हम।
दिशा-दिशा में भोर शाम
उल्लास नया भर जाते हम
फूलों से हँसते खिल-खिलकर
गीत देश के गाते हम।

आवेश शांत होने पर ही जो काम किया जाता है वही फलदायीं होता है।

# वड्दोदरा की यात्रा 

मनोहर कुमार झा
स्नातक द्वितीय वर्ष, हिन्दी विभाग

सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बरौदा (वडोदरा) की एक संस्था 'साहित्य प्रवाह' ने मुझे मेरी कविता 'देश' के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की साथ में बरौदा आने का आमंत्रण पत्र भी भेजा। बस फिर क्या था, १४ दिसंबर $१ ०$ की रात १ २ बजे 'हावड़’’ अहमदाबाद रेलगाड़ी से १ ६ को पहूँच गया वड्दोरा। मन में जैसा सोचा था उससे अच्छा पाया। पहले लगता था रेगिस्तान का प्रदेश कैसे अच्छा. हो सकता है पर दूरदर्शन, अखबारों के माहयम से जानाथा कि वहाँ के मुख्यमंग्री नरेंद्रमोती, गुजरात को काफी भव्य बना दिये हैं। एसा ही पाया, सुंदर एवं पवित्र बरोदा दिखा बरौदा रेलयान का यात्री ठहराव गृह। अब हम चले एम० एस० विध्वविद्यालय के अतिथी भवन। वहाँ १६ को शाम में पहूँचा था नहा धोकर चला खाना खाने, खाना खाते-खाते १ 0 बज गयै। फिर हम चले पार्कों में या सड़कों पर चलते युवक-युवतीयों से बात करने तो पता चला यहाँ लोगें के विचारों में पूर्णत: खुलापन है। एक दूसरे के साथ वे मित्र्वत् व्यवहार करते थे। अच्छी आमदनी है। महिला-पुरु-बच्चे, सभी मिलकर काम करते हैं। अधिकार से अधिक कर्तव्य पर जोर देते हैं। अरे! मैं तो प्रचन देने लगा, हैँ तो फिर अतिथी वासा पर आकर सो गया। सुबह 4 बजे उठा और गया, बरौदा स्टेशन तत्काल आसन आरक्षण के लिए। आसन मिला पर टिकट बाबू बोले आप जाइये क्या चार रूपये के लिए खड़े हैं। मैं चला गया।

१७ को १० बजें निकला शक्ति पीठ पावागढ़ देखने जो पहाड़ लगभग १०-१२ कि०मी० ऊँचा रहा होगा। पावागढ़ के लिए बस में चढ़ वहाँ कनडक्टर ने ५४ रूपये की टिकट दी मैंने $१ ० 0$ रू० दिया और वे वापस $4 \circ$ रूपये दिये और आगे बढ़ गया। तब पूछने पर हमारे सहयात्री बोले चार रूपये खुदरा देने लगे तो समय की बर्बादी होगी इसलिए सीधा हिसाब रखते हैं यहाँ के लोग अर्थात ९६ हुआ तो $१ ० 0$ दो और $१ ०$ २ तो $१ 00$ दो। मंदिर पहूँच वहाँ से शहर को देखा बिल्कुल बच्चों के धौरदे के समान दिखते थे। ठंडी-ठंडी मंद पवन दिलों में हिलोरे ले रहीथी तभी सुरक्षा के लोग बोले 'चरिये नीचे जाइये यहाँ भीड़ मत लगाइये'। फिर हम रोप वे का मजा उठाने के

कारण इसीसे नीचे आये। जाते वक्त तो सीढ़ीसे घढ़ा गया था महज $१ ० 00$ से अधिक सीढ़ीयाँ होंगी नीचे आकर चला खाना खाने, वहाँ हमारे कोलकात्ता से काफी महाँगा प्रत्येक चीज मिलता था। साथारण सब्नी भी एक प्लेट $१ 00$ रूपये में मिलती थी। लोग अधिकतर गुजराती बोलते थे। हिन्दी भी अच्छी खासी समझी जातीथी। हमारे इस महंगाई के कारण का निवारण हुआ, १८ को जब साहित्य प्रवाह के कार्यक्रम के बाद हम पहूँच खाना खाने ‘रिलांयस फेसे' में जहाँ गुजराती थाली खाते वुक्त वेटों से पता चला कि कुछ लोग बंगाली भी थे उनमें, वे बताये कि हमें मासिक वेतन ८ से $१ ०$ हजार मिलता था तो उस हिसाब से महंगाई का कोइ खास असर नहीं दिखता। खाना के बाद वापस वासा पर आते वक्त वाहन चालक से पता चता कि यहाँ जो तीन सड़क हैं उनमें पहला टेक्स फी है जहाँ यदि आप रोड़ टेक्स न देना चहें तो जाइये, दुसरा साधरण टेक्स पे सड़क जिसपर कम टेक्स देने वाले जाते है तथा तीसरा स्पेशल टेक्स पे। सड़क जो अधिक टेक्स पे वाले जाते हैं। सड़क भी तीन तरह की ही दिखी।

अगले दिन १९ को बरौदा म्यूजियम (संगहालय) देखा जहाँ ६ वीं, ७ वीं सदी के भी चीज रखेगये थे। चिड़ियापर देखते हुए मैं पहूँचा फैम अंग्रेजी फिल्म ट्रॉन देखने, वहाँ यदि आप टिकट खरीदे तो १२० रूपये की अल्पाहार कूपन भी खरीदना पड़ेगा तब पता चला येसभी तो व्यापार को आगे बढ़ाने का तरिका है।

रात में १.५० में हावड़ा-पोखबंदर एक्सपेस से अपनी बरौदा के यादों के सजोये उसे दिल में दोहराते हुए २१ को २ बजे पहूँच गये अपना प्रिय शहर कोलकाता।

## प्रस्तुति

रलेश कुमार शुक्ला

प्रार्थना से अंतरिक शक्ति बढती है।

माँ
पूनम सिंह
स्नातक द्वितीय वर्ष, हिन्दी विभाग

मत बदलो
जयश्री कूमारी ठाकुर स्नातक द्वितीय वर्ष, हिन्दी विभाग

माँ नहीं कहती तुम महान बनो
माँ नहीं कहती तुम विद्वान बनो,
माँ कहती है पहले इन्सान तो बनो।
बोलो ऐसी मीठी बोली,
बातें में ज्यों मिश्री घोली।
न चरणों में गिरना हैं,
न किसी को गिराना है।
स्लेह के शीतल जल से,
सबकी प्यास बुझाना है,
और खुशी की लहर जगाना है।
तुम भी निरंतर खुश रहना,
दुख़ में कभी 7 आहें भरना। रूखा-सूखा अपना खाना, लेकिन कभी न हाथ फैलाना।
जो भी दीन-दु:खी आ जाए,
तेरे दर पर सर द्वाकाए। उसकी सदा करना भलाई, सबसे अनमोल है, यही कमाई।

मत रोको इन्हे
मत टोको इन्हे
मत बदलो इन्हे
मत सिखाओ इन्हे
अभी से दुनिया दारी
अभी-अभी तो इन्होने
थामी है पतंग की डोर
मत बदलो इन्हे।
कुछ करना है, कुछ पाना है
यह मत समझाओ
किताबों के बोझ से मत दबाओ
मत रंगो स्याही से इनके हाथ
हमने भी तो तभी कहा था
मत टोको हमें
मत रोको हमें
मत बदलो हमें
हम नन्हें बच्चे हैं
बचपन में रहने दो हमें।

## गजल

मनोहर कुमार झा
स्नातक द्वितीय वर्ष, हिन्दी विभाग
आजाद भारत में भी गुलाम बनकर रहना पड़ता है
न चाहते हुए भी हर किसी को अपना कहना पड़ता है।
सच्चाई से जो मुँह मोड़ते उन्हें हमदर्द कहना पड़ता है
अश्क में जिनके छूटतें हँसी उन्हें गुलफ़ाम कहना पड़ता है।
जुल्म के जो हिसाब नहीं रखते उन्हें फलसफ़ा कहना पड़ता है
किसी की बेबसी को भी यूँही बयाँ करना पड़ता है।
नमक प्याज पर जो दिन काटते उन्हें उजड़ा सुल्तान कहना पड़ता है
BMW में बैठे हर कमीने को भगवान कहना पड़ता है।
मैं धर्म नहीं, धार्मिकता सीखाता दूँ - ओसो

गुरू
रजनी गुप्ता
एम०ए० द्वितीय वर्ष, हिन्दी विभाग

वह कौन ?
जिसने दिया सत्य का ज्ञान, वह कौन ?
जिसे करते सभी प्रणाम,
वह कौन ?
जिसने करना सिखाया बड़ों का सम्मान, वह कौन ?
जिसकी छड़ी देख डर जाते बच्चे नादान, वह कौन ?
जिसने कराई सही-गलत की पहचान, वह कौन ?
जिसने किया देश का निर्माण, वह कौन ?
जिससे शिक्षा प्राप्त कर हर व्यक्ति बनता महान, वह कौन.... ? ? ?

ताकत
देविका गुप्ता
स्नातक प्रथम वर्ष, हिन्दी विभाग

आज चारों तरफ इतने काँटें हैं कि, कली की नरमी भी आखों में चुभती है।
ये काँटें हमें यूँ सख्त बना देते हैं कि, इनसे बड़ी तक्लीफें भी नरम लगती हैं।
आँखों की दरिया में जल यूँ भर आया है कि, एक सुनामी चेहरे पर और सजती है। अपने हाथों को इन काँटों से न वचाओं क्योंकि, इनसे हाथों की ताकत और भी बढ़ती है।

यहाँ
मालती चौधरी
स्नातक द्वितीय वर्ष, हिन्दी विभाग

कौन आज खुश है यहाँ
सबके चेहरे पर कहानी है
किसी के होठो पर हँसी नहीं
सबकी आँखो में पानी है।
जिसे भी देखिए यहाँ
एक पहेली में गुम है.
हँसते ऐसे है जैसे
हँसना भी एक जुर्म है।
तमाम सवाल खड़े है यँहा
पर जवाब कहीं नहीं
आदमी गुमनाम है
उसकी पहचान नहीं
किसे कहे हम रावण यहाँ
किसी का अपना ईमान नहीं
धर्म के नाम पर लड़ते हैं
किसी के अन्दर इन्सान नहीं
देवियों को पूजा जाता है यहाँ
फिर नारी क्यों अबला है
क्या सब भुल गये कि
नारी ही चण्डिका है।
समाज ने इन्सान को नहीं बनाया
इस्सान ने समाज को बनाया है
फिर हमारी सोच क्यों कुंठित है
क्या हमने आजादी को खुद दबाया है।
एक ही आसमान के पक्षी है सभी यहाँ
फिर क्यों जमीन को टुकड़ों में बाँटा है
हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं
अपने पैरों में हमने खुद जंजीर बाँधा है।

ज्ञान ही शक्ति है।

## प्रकृति

काजल साव
स्तातक द्वितीय वर्ष, हिन्दी विभाग

सच में यह प्रकृति बहुत खुबसूरत है, लगता है हैसे मेरी माँ की ये मुरत है, सुरज की लाल बिंदी, बादलों के घने बाल हरियाली की हरी साड़ी है,
अब और मैं क्या कहूँ कैसे कहूँ, इसकी बात ही निराली है।
तारों की झिलमिलाहट, पक्षियों की चह्वहाहट
मुझे किसी और ही दुनिया में ले जाती है,
और मेरे आत्मा के अन्तर्तम तलो में बसकर,
मंद मंद नाद बिखेरती है।
फसले लहलहाती हैं, कलियाँ मानो मुस्कुराती हैं, पक्षियों की कलरव कानें में मिश्री सी घोल जाती है अब और में क्या कहूँ यह प्रकृति मुझे अपनी गोद में लेकर, जाने क्या - क्या कर जाती है।
इस प्रकृति में मुझे उस परम सत्ता के दर्शन होते है, इसके समीप जाकर हम खुद में ही खोये रहते हैं, जो इसकी पूजा करता है, उसे मन्दिर-मस्जिद में जाने की क्या जरूरत,
जो इसके रहस्य को जानता है, उसे कुछ और जानने की क्या जरूरत।

## अरे !

प्रस्तुति - सीमा दास
स्नातक द्वितीय वर्ष, हिन्दी विभाग

## समुद्र भर सिलेबस है

नदी भर पढ़ते हैं
पेट भर याद करते हैं,
मन भर लिखते हैं,
चुल्लु भर मार्क्स मिलता है,
जिसमें ड्बककर भरते हैं।

प्रमोद कुमार
स्नातक द्वितीय वर्ष, हिन्दी विभाग

हर बार कोशिश करता हुँ
कि सत्य के निकट जाऊँ!
किन्तु एक ऐसे बिन्दु पर आ खड़ा होता हूँजहाँ न तलवार की धार काम करती है, नकलम की रफ़तार!
वक्त के इस भागमभाग में सत्य भी धुँधला होता जा रहा है !
ज्यादा लिखो तो शब्दों की मार-टकरार
7 लिखा जाए तो भीतर से धिक्कार!
आखिर प्रश्न आज भी यक्ष है-
क्या है यह सत्य....!?
ढ़ाई अक्षरों का लघुभार
या कहें पानी की दीवार!
जहाँ ऊपर अँधेरा ही अँधेरा
भीतर एक अनमापी गहराई!
अचानक टूटता है जल, खुलती है दीवार
चलो ढूँढ़ते हैं, अँधेरे में
जैसे कभी मुक्तिवोध ने ढूँढ़ा था!
अँधरे में सत्य, या कि अँधरे का सत्य
लाख, कोशिश की, पर मिला क्या ...!
-सत्य,
फिर से वही अक्षर ढ़ाई!
फिर वही अंधेरा
फिर वही ख़ाई!
जारी है आज भी
सत्य की ख़ोज
जीवन की लड़ाई.....

## हिन्दी के उत्थान से, हिन्द का उत्थान है।

याद आऐगें, यह पल...
राजीव राज
स्नातक तृतीय वर्ष, हिन्दी विभाग
कुछ बातें भूली हुई, कुछ पल बीते हुए
हर एक गलती का नया बहाना,
फिर सबकी नजरों में आना परीक्षा में पूरी रात उत्लुओं की तरह जगना, फिरभी परीक्षा हॉल में सवाल देखकर-सिर खुजलाना मौका देखकर वलास बंक करना फिर दोस्तों के साथ मजे करना और घूमना फिर कैटिन में बैठ यारों के संग चाय पीना, उसे देखने रोज कॉलेज आना
उसे देखते-देखते यस सर बोलना
हर पल एक ताजगी, हर पल एक नया सपना
आज जो टूटे फिर भी हैं अपना,
ये कॉलेज के दिन
फिर न मिलेंगे याद रखना
इन पलों को जी भर के जीना
और याद कर इन पलों को जीवन में हर रोज मुस्कुराना!!

एक एहसास
राहुल शर्मा
द्वितीय वर्ष, हिन्दी विभाग

संवेदना का मरना
भावनाओं का रूठना, और
इस्सान के ईमान का बिकना
एहसास मानव को....?
आदर्शो का व्यक्तित्व मैं खोना
इस खोने में मनुष्य का होना और
हर पल किसी का उपयोग करना-करवाना,
शिष्टाचार का अंग-सा पतीत होना है।
हमें डर नहीं विश्वास है,
इस ईमान का न कोई माई-बाप है, हर चौराहे, हर मोड़ पर बिकता-पिटता वह कसम खाते हैं लोग इसके, हर कोई छलने से न किसी को डरता है, एहसास इसका मानव को...?
विश्वास उठता मानव से मानव का, क्योंकि ईमान और स्वार्थ की जंग में,
मरता है तिल-तिल कर वह,
है कौन.... ?
जिसका हो
विश्वास
एक एहसास

# ज़िन्दगी एक चुनौती एक एहसास 

शुभपूर्णा देवान
स्नातक प्रथम वर्ष हिन्दी विभाग

एक अजब ही पहेली है ये ज़िन्दगी
सबके साय है फिर भी सबसे
अकेली है ज़िन्दगे।
कभी एक प्यारा सा अरमान है ज़िन्दी़ी
तो कभी दर्द से भरा तूफान है ज़िन्दगी
कभी गुलों से भरा गुलिस्तां है ज़िन्दगी
तो कभी काँटो से भरा रास्ता है ज़िन्दगी

फूलों सी मासूम हैं ज़िन्दगी
तो कभी गुनाहों से बोझ बन जाती है ज़िन्दगी।
जितना चाहो तुम प्यार कर लो ज़िन्दगी
आखिए होती है बेवफा ज़िन्दगी।
ऐ बंदे कुछ ऐसे जी के जा
जैसे बन जाए एक एहसास
एक इतिहास ज़िन्दो।।।

चरित्र ऐसा हीरा है जो सभी अन्य पाषाण खण्डों को काट देता है।

क्यों वह आयी... ?
विशाल दत्ता
स्नातक प्रथम वर्ष, हिन्दी विभाग

जब भुला दिया है मैने उसे वर्षों पहले क्यों आज वह आयी हमसे मिलने? तोड़ दिया है जब हमने उनसे रिश्ता क्यों चली आयी वह आहिस्ता-आहिस्तां?
माना दुनिया सें कुछ चीजें होती है अनमोल
फिर भी क्यों किसी के लिए खोंए हम अपना मोलं।
आज शिकायत नहीं है हमें खुदा से
क्यों उसने मिलाया हमको उस बेवफा से इसलिए नहीं कि आज मैने शिकायत करना है छोड़दिया
बल्कि इसलिए, कि बेवफाई क्या होती है
यह आज हमने, उनसे है सीख लिया।
वह रोती रही, बिलखती रही पर मैने
एक बूंद आँसू भी न गिराया
क्योंकि हमने तो वर्षों पहले हो, उन्हें मान लिया है पराया
अब तो न गम है, किसी से बिछड़ने का
और F आस है किसी से मिलने का।
क्योंकि दुनिया हमसे मुँह फेर ले इससे पहले
हमने दुनिया से है मुँह फेर लिया।
जब भुला दिया है हमने यादों के उन सुनहोे लम्हों को क्यों वह आयी आज, हमसे रिश्ता जोड़ने को...?

जरा सोचो
असगर अली
स्नातक द्वितीय वर्ष, हिन्दी विभाग

जरा सोचो
कि मैं तुमसे कितनी शोहबनत करता हूँ
खुदा के बाद एक तु ही है
जिसकी मैं इबादत करता हुँ
तुमने आज तक मेरे
प्यार को न पहचाना
मैं तो तुम्हारा हो गया
पर तुम्हे नहों आया अपना बनाना
मैं तो दिल की गहराइयों से
तुम्हे प्यार करता हूँ
पर उन गहराईयों की सिद्दत को
तुमने नहीं माना
मैंने एक मुलाकात में
तुम्हें अपना बना लिया
और तुमने मुझे
एक झटके में कर दिया बेगाना
अब में समझ गया कि
तुम्हरे दिल के कमरे में
मेरा नहीं हैं आशियाना
तुम्हे तो मिल गया जो तुमने चाहा
में नसीब में ही रह गया
सिर्फ जिल्लत और रूसवाई उठाना
तुम मोइब्बत निभा न सके
लेकिन मैं वह परवाना हूँ
जिसने सीखा नहीं
लौ की तपिस से डर जाना
आज तुम मेरी सुरत देखकर
मुँह फेर लेते हो,
हवाला है इसी इशक का
एक दिन तुम्हे पड़ेगा पछताना।

अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है ।

## अस्तित्व

पूजा राय
स्नातोकत्तर द्वितीय वर्ष, हिन्दी विभाग

मनुष्य का अस्तित्व ही मनुष्य की पहचान होती है, जिस मनुष्य की अपनी कोई पहचान नहीं होती है, वह मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। पहचान केवल मनुष्य की ही नहीं होती है बल्कि प्रत्येक देश की भी अपनी-अपनी पहचान होती है। मनुष्य मन विभिन्न प्रश्नों का समावेश है और इसलिए कभी-कभी मेरे मन में भी इतने सवाल उठते हैं, जिनका जवाब दे पाना किसीके लिए भी बहुत मुश्कल है। हालॉकि ये प्रश्न उसी वर्ग के प्रति उठते हैं जिसकी स्वंय मैं भी एक अभिन्न अंग हूँ। वर्तमान परिस्थिति मुझे यह सोचने पर बाध्य करती है कि किस हदद तक पाश्चात्य संस्कृति ने हमें प्रभावित किया है। हर एक समाज में जहाँ कई अच्छाईयाँ हैं तो कुछ त्रुटियाँ भी है। लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसका अनुसरण करें। किसी भी विषय वस्तु की बुराईयाँ हमें अपनी और ज्यादा आकर्षित करती है। हम उसकी निरर्थक बातों को तो अपनाते हैं पर उनके अनुशासन और

कर्तव्यनिष्ठा की और ध्यान ही नहीं देते। हम लोग किसी भी देश के फैशन और वस्त्रों को देख कर बहुत ही जल्द आकर्षित हो जाते हैं और अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाते है, उस समय हम यह भूल जाते हैं कि हम अपने अस्तित्व को भी भूला रहे हैं। हम सभी इस अस्वच्छ धारा के प्रवाह में बह जाते है और फिर भी उसमें अपनी महानता और 'फैशनेबल' होने का बखान कते है। कभी तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो आज हमारी सभ्यत ने, हमारे मूल्यों ने पाश्चात्य संस्कृति के समक्ष अपने घुटने टेक दिए हों। भगवान ने हम मनुष्यों को विवेकी ब्बनाया है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि कोई उसे जानकर जीवन की आदर्श बनाते हैं और कोई अज्ञानता के कारण लक्ष्य-पथ से विमुख होते जाते हैं। ऐसा लग रहा है मानों हमारी सभ्यता का प्रकाश पाश्चात्य सभ्यता के अंधकार में खो गया है। इसी अंधकार के परिवेश में मुझे धुँधला होता हुआ प्रतीत हो रहा है-हमारा अस्तित्व।

काश
ग्रन्थना मुखर्जी
स्नातक द्वितीय वर्ष, इतिहास विभाग

काश वह दिन जिन्दगी में न आता।
काश वह आज मेरे पास होंता।
काश सुबह को चाँद निकलता और रात को सूरज।
काश यह गुलाब भी बन सकता निरज।
काश सारे सपने हो जाते पूरे।
काश कोई दवाग ही 7 रह जाते अध्रूरे।
काश दिल से दिया वचन वह आज निभाता
काश वह एकबार अलविदा कह दिया होता।
काश वह मेरे लिए रूक सकता
काश वह एकबार मूड़ के देखता।
काश वह जिन्दगी में ही न आता।
काश यह दिन जिन्दगी में न आता।

जिस तालीम का असर हमारे चरित्र पर नहीं होता है, वह कुछ काम की नहीं है।
द्रा
एक दिन, वह उदास हो गई;
उसे उदास देखकर
हवाएँ और फिजाएँ भी
उदास रहने लगीं,
हवाओं और फिजाओं के
उदास रहने से लोग
उदास रहने लगे।
हवाएँ,
मुझ तक भी पहुँची।
मुझसे हवाओं का दु:ख
देखा नहीं गया,
मैने उससे कहा-
खुश हो जाओ
दुसरों के लिए जीना सीखो
क्योंकि-
हवाएँ ऐसा करती हैं
फिजाएँ ऐसा करती हैं
और तुम
उससे बड़ी हो।
२
एक दिन
गॉव से लुप्त हो गई
सोन चिरइया:

## एक दिन

कुमार संकल्प
अनुसंघान कर्ता, हिन्ही विभाग
मैने
गाँव छोड़दिया,
शहर चला आया
शहर में
मिली तुम
तुम्हारी हैंसी, मुझे
सोनचिरइया जैसी लगी
मैने फिर जीना शुरू किया।
एक दिन
गुम हो गई
तुम्हारी हँसी,
मैं, गाँव लौट गया
ताकि बच्ची रहे
सोन चिरइया की याद
और तुम्हारी
हँसी की आहट

३
एकदिन, मैने
अपने दोस्त से पूछा
उसकी उदासी का कारण
अपने सहकर्मी से पुछा
उसकी खुशी का कारण
अपने पड़ोसी से पुछा
उसकी परेशानी का कारण,

## मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वंय होता है।

सब बुरा मान गए
किसी ने झिड़का
कोई मुँह पेर लिया
किसी ने मन ही मन कोसा
क्यों कोई हमारी, पर्सनल चीजें।
मेखल दे।
मैं, गॉव लौट गया,
वहाँ मैंने -
मंगरू काका से पूछा
उनकी झुरियों की उदासी का कारण
जुम्मन दा से पूछा
उनकी आँखों की नमीका कारण
दँतुलो दादी से पूछा
तार-तार हो गई
उनकी लुगरी-का कारण
सबने फूट-फूट कर रोया

धंटों दु:ख-सुख बतियाते रहे
मेरे दूर जाने का गम
उन्हे सालता था।
रोजवही सु:ख-दु:ख
परेशानियाँ अपनी
हमसे बाँटते थे-
वह उनके घर की निजी थीं
पर उसमें मेरा दखल था।
दूर से साइकिल पर आता दोस्त
साइकिल फेंककर
भर लिया अँकवारी में
वह बचपन का क्लास साथी था
रहता था गाँव में
एक ही दिन में
बर्षों की बातें
कर लेना चाहता था।


आपका व्यवदार ही आपका परिचय है ।

# Roll of Editors and Publication Secretaries 

| YEAR | EDITOR |
| :--- | :--- |
| 1914-15 | Pramatha Nath Banerjee |
| $1915-16$ | Mohit Kumar Sen Gupta |
| $1916-17$ | Mohit Kumar Sen Gupta |
| $1917-18$ | Saroj Kumar Das |
| $1918-19$ | Amiya Kumar Sen |
| $1919-20$ | Mahmood Hassan |
| $1920-21$ | Phiroze E. Dustoor |
| $1921-22$ | Shyama Prasad Mookherjee |
|  | Brajakanta Guha |
| $1922-23$ | Uma Prasad Mookherjee |
| $1923-24$ | Subodh Chandra Sen Gupta |
| $1924-25$ | Subodh Chandra Sen Gupta |
| $1925-26$ | Asit Krishna Mukherjee |
| $1926-27$ | Humayun Z. A. Kabir |
| $1927-28$ | Hirendranath Mukherjee |
| $1928-29$ | Sunit Kumar Indra |
| $1929-30$ | Taraknath Sen |
| $1930-31$ | Bhabatosh Dutta |
| $1931-32$ | Ajit Nath Roy |
| $1932-33$ | Sachindra Kumar Majumdar |
| $1933-34$ | Nikhilnath Chakravarty |
| $1934-35$ | Ardhendu Bakshi |
| $1935-36$ | Kalidas Lahiri |
| $1936-37$ | Asok Mitra |
| $1937-38$ | Bimal Chandra Sinha |
| $1938-39$ | Patap Chandra Sen |
| $1939-40$ | Nirmal Chandra Sen Gupta |
| $1940-41$ | A. Q. M. Mahiuddin |
| $1941-42$ | Manilal Banerjee |
| $1942-46$ | Arun Banerjee |
| $1947-48$ | (No Publication) |
| $1948-49$ | Sudhindranath Gupta |
| $1949-50$ | Subir Kumar Sen |
| $1950-51$ | Dilip Kumar Kar |
| $1951-52$ | Kamal Kumar Ghatak |
| $1952-53$ | Sipra Sarkar |
| $1953-54$ | Arun Kumar Das Gupta |
| $1954-55$ | Ashin Ranjan Das Gupta |
| $1955-56$ | Amkhamoy Chakravarty |
|  |  |

SECRETARY
Jogesh Chandra Chakravarti
Prafulla Kumar Sircar
Prafulla Kumar Sircar
Rama Prasad Mookherjee
Mahmood Massan
Paran Chandra Gangooli
Shyama Prasad Mookherjee
Bimal Kumar Bhattacharya
Uma Prasad Mookherjee
Akshyay Kumar Sarkar
Bimala Prasad Mukherjee
Bijoy Lal Lahiri
(Not Recorded)
Lokesh Chandra Guha Roy
Sunit Kumar Indra
Syed Mahboob Murshed
Ajit Nath Roy
Ajit Nath Roy
Nirmal Kumar Bhattacharjee
Nirmal Kumar Bhattacharjee
Girindra Nath Chakravarti
Sudhir Kumar Ghosh
Prabhat Kumar Sircar
Arun Kumar Chandra
Ram Chandra Mukherjee
Abu Sayeed Chowdhury

Bimal Chandra Dutta
Probhat Prasun Modak
Golam Karim

Nirmal Kumar Sarkar
Bangendu Gangopadhyay
Sourindra Mohan Chakravarti
Manas Mukutmani
Kalyan Kumar Das Gupta
Jyotirmoy Pal Chaudhuri
Pradip Kumar Das
Pradip Sarbadhikari
Devendra Nath Banerjee

| YEAR | EDITOR |
| :--- | :--- |
| $1956-57$ | Ashok Kumar Chatterjee |
| $1957-58$ | Asoke Sanjoy Guha |
| $1958-59$ | Ketaki Kushari |
| $1959-60$ | Gayatri Chakravarty |
| $1960-61$ | Tapan Kumar Chadravarti |
| $1961-62$ | Gautam Chakravarty |
| $1962-63$ | Badal Mukherii |
|  | Mihir Bhattacharya |
| $1963-64$ | Pranab Kumar Chatterjee |
| $1964-65$ | Subhash Basu |
| $1965-66$ | (No Publication) |
| $1966-67$ | Sanjay Kshetry |
| $1967-68$ | (No Publication) |
| $1968-69$ | Abhijit Sen |
| $1969-72$ | (No Publication) |
| $1972-73$ | Anup Kumar Sinha |
| $1973-74$ | Rudrangshu Mukherjee |
| $1974-75$ | Swapan Chakravarty |
| $1975-76$ | Sankar Nath Sen |
| $1976-77$ | (No Publication) |
| $1977-78$ | Sugata Bose |
| $1978-81$ | (No Publication) |
| $1981-82$ | Debasis Banerjee, Somak Ray Chaudhury |
| $1982-83$ | (No Publication) |
| $1983-84$ | Sudipta Sen, Bishnupriya Ghosh |
| $1984-85$ | (No Publication) |
| $1985-86$ | Brinda Bose, Anjan Guhathakurta |
| $1986-87$ | Subha Mukherjee, Apurba Saha |
| $1987-88$ | (No Publication) |
| $1988-89$ | Anindya Dutta, Sudhasatwa Bandyopadhyay |
| $1989-90$ | Abheek Barman, Amitendu Palit, Adrish Biswas |
| $1990-92$ * | Jayanta Ray, Shiladitya Sarkar |
|  | Debraj Bhattacharya, Pathikrit Sengupta |
| $1992-93$ | (No Publication) |
| $1993-95$ * | Soumya Sundar Mukhopadhya |
|  | Arjun Deb Sen Sharma, Debanuj Dasgupta |
| $1998-2000$ * | Santanu Das |
| $1995-96$ | Sanjoy Chakraborty, Saibal Basu |
| $1996-98 *$ | Bodhisattva Kar, Anirban Mukherjee |
|  | Anindyo Sengupta, Kumar Kislay |
|  |  |

## SECRETARY

Subal Das Gupta
Debaki Nandan Mondal
Tapan Kumar Lahiri
Rupendu Majumdar
Ashim Chatterjee
Ajoy Kumar Banerjee
Alok Kumar Mukherjee

Pritis Nandy
Biswanath Maity

Gautam Bhadra

Rebanta Ghosh

Rudrangshu Mukherjee
Swapan Chakravarty
Suranjan Das
Paramita Banerjee

Gautam Basu

Banya Dutta

Subrata Sen

Chandrayee Niyogi
Jayita Ghosh
Sachita Bhowmik
Debashis Das
Pratik Mitra, Chandrani Majumdar
Sanjoy Chakraborty
Ananda Sankar Roy
Soumya Sundar Mukherjee

Arijit Bhattacahrya
Raja Bhattacharya
Ashis Pathak
Roshni Mukherjee

## YEAR

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

2009-2010
2010-2011

EDITOR

## Paromita Chakraborti, Sapna Gupta

Soumitra Ghosh, Kunal Singh
Arjun Chatterjee, Uditi Sen
Deblina Sengupta, Nabaruna Bhattacharya
Soubhik Ghosh
Riya Bhattacharjee, Shatarupa Banerjee
Shibaprasad, Amritava Dey, Shubro Bhattacharya
(No Publication)
Devapriya Roy, Vivek Shaw
Arka Chattopadhyay, Kausik Baisya
Sharmishtha Ghosh
Avishek Ghoshal, Sharmishtha Roy
Anitesh Chakraborty, Sreecheta Das
Dinanath Singh
Sucharita Sen
Soumi Mukherjee

SECRETARY
Lincoln Roy

Atig Ghosh Roy

Abheek Banerjee

Abhirup Dam
Priyankar Dey
Debojyoti Mondol
Soumik Ghosh
Soumik Saha

Arumoy Chatterjee
Arindam Singha


