


# भত্রিकाটি ধুलো शেলায় প্রकाশে木 उनग 

এডিট কৃরেছেে সুভিত কুও্ত

## श্रुढि आड्धुव




e-mail : optifmcvbertron@gmail.com <br> \title{

## রথযাত্রার শুভক্ষনে <br> \title{ \section*{রথযাত্রার শুভক্ষনে শুরু হয়েছে শুরু হয়েছে বাম্পার ড্র} 

 বাম্পার ড্র}}


লেটারবক্স


## সাত পাকেবাঁধা

কোনএভাবে কয়েকমাস আクে রোববার পত্রিকাটি আমার হাতে এসেছিল। রবিবার আমার ছুটি থাকে না। কিত্ত কাজের শেষে বইটি পড়ে আমি মুক্ধ।
তারপর থেকে ফাঁক পেনেই ভাবি，যিনি বাড়িতে কাগজ দেন，তাঁকে বনে রাথব রবিবার সংবাদ প্রতিদিন দিতে। কিষ্বু নানান ব্যস্ততায় ভুলে যাই।
আশ্চর্যজনকভাবে，আমার স্বামী কিষ্ত প্রতি রবিবারই আমার জন্য একটি করে রোববার নিয়ে আসেন। যদিও তিনি বাংनা সাহিত্যকে আমার মতো ভালবাসেন না। রোববার পড়তে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে কারণ，এর পরতে－ পরতে জড়িয়ে আছে পরিপূর্ণ বাঙালিয়ানা। একটি পাতাও এমন নয় যে，না পড়ে বাদ দিয়ে যাব। রুচিশীলতার দিক থেকে বিচার করলে রোববার－কে একশো－এর মষ্যে একশোই দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এথন তো শনিবার এলেই প্রত্যাশা জাগে রোববার－ এর জন্য। সবচেয়ে ভাল লেছেছে ＇অভিষিক্তা＇সংথ্যা। সত্যিই প্রতিবেদনটি অनবদ্য। বর্ণনার সাবनীলতায়，চনিতত গদ্যের মুক্সিয়ানায়．এবং সর্বোপরি অকপটতার জনা প্রচ্ছদকাহিনিতা．ना অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়েছে। আমি আমার

 কন্যা এলে পড়বেবেনে। সতিই রোববার－রর ঢুলना হয় না।

সাধ্রণ পাঠक হিসাবে आयि রোববার－जর উঞ্নতি ও কুশল কাयন্া করি।

ভঃ দীপাহ্পিত হাজারি क्नকাता－०む

## মুখ তেতো

২৯ এখিল－ધর ‘অভিবিক্তা’ সংথ্যায় अমিতভভে निয়ে দেবজ্যোতির লেथা রেশ जাল লাগল। বচ্চনবাবু木 आচার आারণ नিয়ে（ছেলের বিল্যেকে কেন্দ্র করে）ইদানী？आयाদরর সকনের মুথ গ্যায় তেতে হওয়ার উপ্র্য। বউমার



 রাথणাক করে বাজার গার করুন না কেল বচ্ল भाহেব－आयরা সবাই
 চॉनের অंजाব आপনিও অनूভব করেছেন। লেখরেন，দেলে－বটমার


সর্বনাশ। যাই হোক，अভি－द্যাশ ভাन থাকুক－এটাই গ্র্থনা করি।

বিবেকানक্দ নস্কর， यन्नত，দभ্ষিণ চষ্ষিশ পরগনা

## মুগ্ধ হয়ে গেছি

২৯ এগ্রিল－অর ‘অভিবিক্তে’ সश্থাঢি अनবদ।। आপनाর লেथाtি পড়ে মूभ
 পढ़़ बো সারা সপ্গাহের জনা মन ভাन
 সःध्याए लअधख़ा＂याग़ ना？মनूष जো आब्क्षन रामट्ड डुलनই গित्राছ， जরকম রुना यй বারबाई পাই，आयाর
বিশাস রোবনার चর পাঠকসমাজ खनुब－uानकকদित आनल्म थाकত भाडরা।

সেমনাথ স্যেষান भศ⿵冂

## খুঁটিনাটি তথ্য

‘অडিবিক্ত’ সংথ্যায় অভি－ய্যাশ－匹র বিट्रित থবর পড়ে থুব ভান ন্ৰগন। বিশসুन্রীর বিয়ে এত জোনুসरोনভাবে হতে পারে－ভাবাई যায় না। अমিতাड


করেহিলেন। যাদের না করলেই নয়। কি আর করবেন উनि। মা যে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে！যাই হোক，আপনি নিমহ্রিত ছিনেন বনেই，আমরা ওদের বিয়ের অनেক থুঁটিনাটি তথ্য জানতে পারলাম—যেমন，ঐশ্র্যর পরিবার তেমনই বচ্চনের। ঐ্রশ্যর্যর সাজপোশাক，গয়না，কনেচন্দন। জানলাম মেহেন্দি থেকে ঔরু করে ऊয়া，अমিতাভ，অভির সাজ，ঞ্রশ্র্যর বাবা－মা，এমনকী অতিথি তাनिকাক！ সোনালী বেন্দ্রে，টিনা মুনিম，ডি ম্পল， সঞ্জ্রয়，করণ—কেউ বাদ নেই। কিষ্ু， ব্রাত্য করে রাখলেন এমন একজ্রনকে यिनि খুবই স্यরণীয়। ভিनि অয়ার মা ইन्পিরা ভাদूরি। अन्यान्य সণ্বাদপত্রে পড়েছিলাম তিনি নাতির বিয়ের জन্য কলকাতা থেকে প্র্রুর শপিং করেছিনেন। কিক্ট，ঋতুপ্পর্ণ ঘোষ－এ্রর লেখায় তাঁর কোনও স্থান হল না কেন ？মনে রাথবেন，ইন্দিরা ভাদুরি কিষ্ৰু সাণ্বাদিক－লেখক তরুণ ভাদুরির ত্তী। এই পরিচয়টা নিয়েই আলাদা করে ওনাকে নিয়ে একটা লেখা লিখুন না রোববার－এর পাতায়।

আর একটা লেখাও চাই। সপ্তাহে একদিन গুহকर्ञ्रोদের פুটি দেওয়া যায় কি না সেটা निয়ে। ছুটি মঞ্র্র হলে আমরা গৃহকর্ত্রীরা দ্বিతণ উৎসাহে সংসারের সেবা করতে পারব！

नোপামুদ্রা মুখার্জি बেशाना

## ছোট মনের পরিচয়

‘অভিমিক্না’ সংথ্যায় দেবজ্জ্যোতির नেখা অসাধারণ। অनেক না বলা কथাই বলে দিয়েছে সে। সত্যি বনতে কী，জन्ম－মৃত্যু－বিবাহ－এইসরে অত বাছাবাছি চলে না। বাড়িতে বিয়ে नাগলে মানুষ পুরন্লো বিবাদও ভুলে যায়। অनেকদিনের বক্রু－পরিচিত মনুষদের বিয়েতে আমঞ্রণ না জানিয়ে， अমিতাভ নিজ্রের ছোট মন্রেই পরিচয় দিলেন। রাজকীয় বিয়ে নিয়ে প্রত্যেকেরই একটা উৎসাহ থাকে।
বিয়ের आসরে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার থাকলে，মহাভারত কি অশ্ধ হয়ে যেত ？

आশिস মিত্র
मशायाয়ाणना，बननबाण
বিতর্ক অর্থহীন
২৯ এখ্রিল－অর ‘অভিষ্জিন্তা’ সংথ্যায়

বাকবিত্গ বিভাত্গ বেকার স্বামীর অ্যাनिমनि পাওয়া উচিত কি না－এই বিষয়ে অनেক মত প্রকাশিত হয়েহে।
 প্রকাশ করেছেে। কিন্তু কোথাও একটা জিনিস উঠে आসেনি। তা হল， চাকুরিরতত মেয়েরা বেকার স্বামীকে বিয়़ করেহে এমন घটনা কোথাও কি ঘটেছে？आজও পাত্রের উপার্बनঢকক্র্র সম্পর্কে পাত্রীপক্ষ ভালভাবে জেনে नেয়। আমার মনে হয় চাকুরিরতা মেয়েরা কথনও বেকারকে স্বামী হিসাবে বেছে নেয় না। তাই এই ধরনের বিতর্ক সম্পুর্ণ অর্থহীন। याই হোক，অনেক না－পাওয়া নিয়েই সষ্ধ্ঠ্ট থাকতে হন！

সুজ্রিত কুমার বিশ্ষাস नদिয়ा

## অশান্তির বাতাবরণ

‘উঠল বাই তো অ্যাল্লিমনি চাই’ শীর্ষক বাক－বিতఅায় বিভিম্ন সেনিত্রিणির মনের কथা পড়লাম। তসলিমা নাসরিন যथার্থ্ প্রশ্ম ডুলেছেন，ডিডোর্সের পর স্বাযী হুगাৎ अ্যালিমনি পেতে যাবে （কেন ？＇न्⿹勹⿰丿丿心夊দের উপর মাত্রাহীন অক্টাচার ત্থেক মূক্তির জন্যাই ডিভোর্স！sকন্না ডলার নামই ডিভোর্স। কষ্ঠার্জিত ডিত্রোর্স্র পর স্বামী－ন্ট্রী তथा পুরুষ－नारोर সমতা निয়ে उর্क বा ঝড় তুললে—তা दि প্রহসানরই নামান্তর হবে না？যূক্তির জন্নjই यদি ডিভোর্স হয়，ভবে ভিভ্রোর্সের পর অ্যালিমনি নামক রোচাকে কেন্দ্র করে নতুন করে অশাষ্তির বাতাবরণ তৈরি করা কেন ？গাঁটছড়़ा যथन ছিंড়েই গিয়েহে，সম্পর্কের आওন যখন নিভেই গিয়েছে，তথন অ্যালিমনি नाমক যুঁ দিয়ে সম্পর্কের ছইইকে ওড়ানোর চেষ্টা কেন？

शीরालान শীन
बनकाउा－১২

## ভারসাম্য নষ্ট হবে

‘উ১ল বাই তো অ্যালিমনি
চাই＇－বাকবিতণা বিভালে，ডিভোর্সের পর বেকার স্বামীর চাকুরিরতা প্রাক্তন ন্ত্রীর কাছ থেকে অ্যালিমনি পাওয়া উচিত কি না— পড়লাম। অবশ্गাই ना। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর চাকুরিরতা স্ট্রী যখন ঘরে ফেরে，স্ট্রীর হাত্ এক গ্মাস জল पুল্ল দিতে যেখানে বেকার স্বামীর পৌুুষে

আघাত লাগে—সেখানে ডিডোর্স－অর পর প্রাক্তন ঙ্রীর কাছ থেকে আ্যািমনি আদায় করবার পর পুরুষד্ব অক্ষু थाকবে তো？

আর এথন তো কিছু পুরুষ চাকুরিরতা ম্যেয়েদের ছলে－বলে－ কৌশলে প্রেমের ফাঁদে ফেলে অनाয়াসে পৌঢছ याচ্ছে ছাদনাতनाয়। কিছুদিন পর ত্ত্রীর টাকততই প্রাক্তন বাঙ্ধবীকে নিয়ে পাচতারা হোটেলে রাত কাটাচ্চে！ডিভোর্সের পর এইরকম বেকার স্বামীর কি আ্যালিমনি পাওয়া উচিত ？বেকার স্বামীরা यদি অ্যানিমনি পেতে 刃রু করে，তাহনে বেকার ছেলেরা আর চাকরি থুঁজবে না， থুঁজবে চাকুরিরতা মেয়ে ！खनে সামাজিক ভারসাম্ নষ্ট হবে। সন্তানধারণ যেমন মেয়েদের কর্তব্য， তেমনই অ্যালিমনি পাওয়া মেয়েদেরই अধিকার，পুরুষের নয়।

थ্রিয়র্রত দত্ত
বनগা，উब্बর চক্ষিশ পরগনা


গত ১৫ জুলাই রোববার－অর ‘বউদি’ সংথ্যায় দেবজ্যোতির লেখার সজ্গে ওপরের ছূবিটি প্রকাশিত হয়। ওই লেখার সঙ্গে ছবিটির বাজ্তুব জীবন্ন কোনও সম্পর্কই নেই। যमि কারওর মনে আघাত नেলে থাকে আমরা আন্তরিকভাবেই দুঃথিত।

২২ জুनाই নবनীত দেবসেনের ভালো－বাসার বারান্দায় টোরোন্টোর পরিবর্তে ভুলবশত টরেন্টো ঘাপা रয়েছে। এরজন্য আমরা দूুথিত।

किठि भाঠाबाর ठिकाना লেটার বগ্গ，রোববার সং্বাদ প্রতিদিन
२० প্রফूम्ম সরকারু স্ট্রিট，
কলকাতা ৭০০০৭२

## 

robbar．pratidin＠gmail．com
क्गात्र ： 22127977

৯/১১-রা পর ঝেকে আমার কয়েকবার আর্মিকা यাত্রার অড্ভিতা নিক্যে কয়েকটি দৃশ্য বর্ণনা করা মাম্য। কোনওদিন চিত্রনাট্যে ব্যবহার করে ফেলবার আগে অত্তুত তার সত্যিটা কোথাও ধরা থাক-

## দশ্য এক

नিউ ইয়র্ক থ্কে ওয়াশিংটন ডিসি যাচ্ছি। আমেরিকার অর্ত্ডদেশীয় বিমানে।

সিকিওরিটির লাইন থেকে হঠাৎ আমাকে আলাদা ক<র সরিয়ে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল লাইনের বাইরে।

লাইনে যাঁরা ছিলেন, এক এক করে পার হয়ে গেলেন-আমি দাঁড়িয়ে আছি এক অনন্ত অধৈর্য অপ্পেক্মায়।

যতবার জিজ্ণেস করতে যাই, 'সমস্যাটা কী—কোনও' - সদুত্তর পাই না।

কে একজ্জন নাক্কি সুপারভাইজার আছ্নন, তিনি আসছেন! বেশ!

আমি দাঁড়িয়ে আছি, আর আমার উন্টোদিকে দাঁড়িয়ে আমার ওপর আড়চোখখ নজ্জর রাখছেন এক বিশালদেহী কৃষ্ণাঙ্গ, বিমানবন্দরের সিকিওরিটি যুবক।

আমি কয়়কবার সসংকোচে তকে জিজ্ঞেস করার
চেষ্টা করলাম, যে আর কতক্ষণ লাগবে?
যতবার আমি প্রঝ্মটা তুলতত যাই, ল্লোকটি মুখ ঘুরিয়ে नেয়।

একবার ঢোখাচোখি হল। আমি প্রশ্মটা পাল্টালাম।
—Why you're picking me out like this? You know how it feels? Don't you?

কৃষ্ণাঙ্গ যুবক কী বুঝন কে জানে ? পীরে ধীরে চোখ नाমিয়ে নিল।

আর চোV তুলে তাকাল না। তারপর যতক্ষণ .আমকে জখানে দাঁড়িয়ে থাকরে হয়েছিল, ইচ্ছে করেই যেন একবারও আমার সজ্গে চোখাচোখি হয়নি-

অন্য এক বছর। সালটা মনে নেই। তারিখটা মনে আছে। ৪力া জুলাই।

আবার অমি নিউ ইয়র্কে। জর্জিয়া যাচ্ছি। বোর্ডিং অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেছে—আমি नাইনে দাঁড়িয়ে ধীরে ষ্ষীরে এগোচ্ছি প্লেন-এর দিকে।

একটু দুরে মাটিতে বসে থাকা এক মধ্যপ্রাচ্যের প্রৌঢ় দম্পতিকে দেখে থমকে তাকালাম। তাঁদের থুম হহয় বসে থাকার বিপর্যঙ্ত ভস্গি দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ওঁদের ওপর জবরদষ্ত খানাতম্সাসি চনেছে।

মেঝের ওপরে খোলা পড়ে রয়েছে সুযুটকেস।

মাটিতে ছড়ানো রয়েছে সমক্ত জিনিস। खামাক্য়, কাগজে মোড়া চটি, পাস্টিকের প্যাকেটে ডান্লুই छ!়ীয় चাবার, తযুধ, চশমা, নকল দ্তাতের পাটি, এমন্ক? ভদ্রমহিলার অন্তর্বাস।
 খানাত্্মাশি করা। অচএব কর্তব্য সেরে কিঘ্রুটা দূার





 শিরাওঠা দুটি করুল হভ্ভ इंহুর ধপরে আলতো করে রাখা।


 সংসার।



 ক্র্রাও নেই।

তারপর কিছুহ্ষণ আমাকে লক্ষ করার পর. হয়তা বা

 আমার সঙ্গে হাতে হাত ন্াগিয়ে।

মেঝেতে একটা খালি প্লাস্টিক্র পাঁ্ট্য পড়েছিন্ল। অন্তর্বাসণুলো তার মব্যে কোনভরক্র্ম দানাল করে দিয়ে প্যাকেটটা এগির্যে দিলাম ভদ্রমश্নিার সিকে। শিরা बंঠা করুণ আঙুনগুনো কৃচ্ভতার द্বামল ₹ল। প্যাকেটটা কোনওরকমে আমার হাত্ত ধথ্ৰ নিয়ে বোরখার আবরশে কিপ্রহাতে লুকিক়ে ফেন্নেন মহিনা।

আমেরিকান পুলিশঞলো ভবার ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসছে এক অ্রধ্তন। তাদের হাতে অ্যানাহাক্স দস্তানা-হঠাৎ কোনৎ এধ ভ্রিনদেশিকে অপরিচিত মানুমের স্যুটকেস গোছাতে দেথে প্রথমটায় কিছ্মটা সন্দেছ হয়ে থাকবে। তারপর ক্য়়ুত্ত স্বাভাবিক মানবিকতায়, তারাও উঁদ হত্যে ম্মেঝেভ বসে হাত লাগাল স্যুটকেস গোছতে।

আমার সঙ্গ একবার চোখাচোথি হল একজন্জের।
স্বাভাবিক মার্কিন ভ্গি্গিই বলল—হাই।
আমিও তত্তেধিক নির্লিপ্তুাবে বলললাম—হাই! হ্যাপি ইনড্ডিপেনভ্রেন্গ ডে।

দৃশ্য দুটি চিত্রনাট্যকাররর কষ্পনা নয়, ভুক্তভোগীর স্বৃত্চিচারণ। এই মুহুর্তে লক্ষ লক্ষ এশীয় মানুষ লম্ভনে বা নিউইয়র্কে পা দেওয়া মাত্র এক কঠিন ইমিণ্রেশনের মব্যে দিয়ে যাচ্ছেন। আর তার ওপর তিনি যদি মুসলমান ধর্ম|বলম্বী হন, তাহলে তো কথাই নেই।

আমরা, সংখ্যাগরিষ্ঠরা, থুব সহজে মনে করি এটা তো ওদের সমস্যা—আমাদের নয়। খুব বেশি হনে দাড়িওয়ানা বষ্ধুদের সতর্ক করে দিই—ওখানে গিয়ে





এবার উজ্জর আর্মরিকার বঙ্গ সাস্যেলেে রাশিদ থানের গান গাইতে যাধয়ার ক্ধা ছ্লি।

 মার্কিন ইমিত্রেশনে তারেে নানাডাবে নাড়হহান করা


মব্যে কোনও একটা বিদেশ যাওয়ার সৃত্র্র প্রেন－এ
 কতকটা প্রাশ্রল হল ব্যাপারটা।
‘রশিদ থান’ নামটার সঙ্গেই নাকি একটা সাক্কেত্ক आ্যালার্ম আহছ। ফলে যে কোনও দেশে ইমিয্রেশনে এই नाমধারী যে কোনও মননুষকে আটকানো হয়।

দূর্ডাগাবশত，পশ্চিম পৃথিবী ‘রাশিদ খান’ আর ‘রশিদ খান＇ールর ত্खা করতে পারে না। ফ়লে গত কয়েকটি आரুরিকা－জ্রমণ রাশিদভাইয়ের কাছে দুর্বিষহ অভিষ্ঞण।

屯ারে বিবস্ত্র করে খানাতহ্মাশি করা হয়েছ়ে। এমনকী তার্র প্রস্রাবর নমুনাৰৃকু নিয়ে পরীক্ষা করে মেলান্না रয়েছে কোন এক ऊদ্，শ্য আততায়ীর সঙ্গ।

आর যত্কণ এই পরীক্শ নিরীক্শা চলেছু，এই ভূমণালের দীপাতম সুরগদ্ধর্ব অপমানে，भানিতে মাथা হেঁট করে বসে থেকেক্েে আমেরিকার কোনও এক এয়ারপোढে，এক দুঃসহ যষ্ণণা নিয়ে।

রাশিদ খান আর আমেরিকা যেতে চান না। াভে， आম্মরিকার কী প্বতিবৃদ্ধি आমরা জানি না। কিস্ট আমদের দেশের একজন সেরা ক্ণী মানুষকে যদি যে কোনध आন্তর্জতিকত্র সামন্ থমকে দাঁড়াতে হয় এ্রবং সংকুচিত পদক্কেপপ পিছিয়ে আসতত হয় কেবলমাত্র ইমি！্রশন্রে আতক্乛ে－তার প্রতিরিধান করার দায়িন্ব কি आমদের সক্గেনর নয়？

সৌরভবিহীন ভারতীয় দল মঠে খথলতে নামনে আমরা সঙ্গকারানেই ক্⿰োভে，উষ্মায় ফেটে পড়ি। রাশিদ থানের জনা তাহলে কি আমরা কেউ কোন↔ প্रতিবাদ করব ना？প্রতিকার ड াবব ना ？

आমি ধরেই নিচ্ছি，ঘট্নাট অনেরেই জানেন না।．
 มানবাধিকাররোচেই এগিয়ে আসতেন।

আমার এই ，नখখাট এখন যাঁরা পড়ছেন তাঁদের মষ্যে


পকিমবন্গের মুখ্যমন্ট্রী आমদের সংস্কৃতিসন্ট্রীও বটে।


অন্তভ ভাবার অন্তরায়ের কারণে আমার এই आারদনটুকু দুজনের কারওর কাহৃই অপ্রাঞ্রল হওয়ার कथा नয়।

দুজনের কাহেই আমার আবেদন，আমাদের দেলের এই মুহৃর্তের অন্যতম সেরা গায়রের সশ্মানের জনা আমরা একাু সচুষ্ট হই না！

ঋতুপর্ণ ঘোষ

ভালো－বাসার বারান্দা


নবनীতা দেবসেন্নে সঙ্গে জাহিদা হিনা

নবনীতা দেবসেন

## একদিনের কলকাতা দর্শन



 করে তাকে घরের রান্চা বাঙালি ঘানা থইর্যে বাঙাি কালচারের স্বাদ লেবেন，তারপর সাইট সিইং করানোর পালা এলে কী করবেন ？

আমাদের বক্ধু，পাকিস্তানী সাঞ্বাদিক ও কথাসাহিত্যিক， জাহিদা হিনা হঠাৎ সেদিন একमिনের জন্য করাচি থেকে কনকাতাতে চলে এসেছিলেন। এসে পড়ে নিজ্জেই যারপরনাই মুক্ধ，কেননা কলকাতাত আসবার কथा তিনি नाকি কোনఆদিনও ভাবেনनि। অথচ অনেকবারই দিপ্ধিতে আসেন， বম্বে ও লথনউতেও গিয়েছেন，করাচি থেকে সেটা সষ্টব， মাঝে মঝেেই সেমিনার টেমিনার থাকে। রাজধানী বলে কথা， তাছাড়া পাড়াটাও পাকিস্তানের কাছাকাছি，নেই নেই করেও এখনও উর্দু ভাষীদের মধ্যে বেরাদরি আছে যথেষ্ট। দিপ্পিতে কবি সন্মেলনে আহমদ ফারাজের মতো প্রসিদ্ধ পাকিস্ত্রানি কবিদের উর্দু শায়েরি উচ্চারণের সময়ে দেণ্থছি পুরো








 পাকিস্তান অার ভার ভ＜র্ষর্র ম＜্ব্য চমৎকার একটি সুস্থ बোঝাপড়া आए巨，পৃথিব্বীর আর কোনও দেশের সঙ্গে এমন
 बनलকতা，निFि．জ্যপুর，नখनউ，প্রত্যেকটি শহরে पুকত্তে आলাm आনাनা ভিসা চাই। ভারতীয়রা পাকিস্তানে গেনেও তাই，করাছি，লাহোর，পিஸি，হরঞ্木া মহেনজ্জোদাড়ো সব आनাদা ভিসা। পাকিক্তানীরা ভারতে এলেও তাই। মানनীয় সন্গাসবাদের কন্যাণে এই সুবন্দোবস্ত। যারা অবশ্য বোমাবাজি কর্রবার，সে বীরপুরুষদের ఆসব তুছ্ছ ভিসা টিসা লাগে না। সারা বিশ্ব জুড়েই নিরাপ্তার এই লোক লেখানো বাড়াবাড়ি কার্यত 刃ধু নিরীহ，ভীরু ভ্রমণকারীদের নাস্তানাবুদ করার জন্য। পাকিস্তানী বক্বুদের সত্গে তাই দিষ্পিতেই সাক্巾াং হয়， এখানে বড় একটা উজিয়ে আসেন না কেউই।









 श्न, आघ्ज হल, शृব जान नाগन।

 बেকে সেলিना হোেেন আর করাচি থেকে গহিছা হিনাকে। কिষ্ঠ জাহিদার डিসার গোনমালে বোোর সেশিनার্র পুরো







-पूमि की को मुशत्大 णा. बारिए?

- বই-ひর लোলান।
 পড়তে পারো না।
 চई।





 भूবিষt হল ना। কनেজ স্দ্রিটে ইফিয়ানাত্ত শেতে বनि। অর্ডার निटে অমিত এনে দেরে। কিষ্ঠ কী বই চাই তাই ঢো ऊाशिদার জাना লেই।
—তাহলে पूমি আলে লাইর্রেরিতে যাও? নিদেনপকল্লে


-ই भाজ্রে্ট।
-माজ্রেস্ট ঢে কচ কিহুহ ককা যায়, ঢোমার হাত্























 याड़ाक्वाथमि नয়, এशन किएू आटू कि ना জनि ना, आयि


 आমাদের এই বাড়ির কাছইই কলকাতর आরেক प্রষ্বय,
 मক্পিলেষরে গোে বেশি ভান নাগত। তরে কলকাতার মमिরওলো সব বাদ লেওয়াই ভাन, $\checkmark$ Cো উড়িযা নয়,




অনেক কারুকার্य খচিত নতুন মন্দির। বরং উত্তর কলকাতাতে যাচ্ছো，নাথোদা মসজ্রিদ দেতে আসতে পারো। নাখোদা মসজ্রিদের দীর্ঘ ইতিহাস आছে，বগ্গক্গের সঙ্গে নামটি खড়ানো। রাথীবঞ্ধনের দিন রবীক্দ্রনাথ তाँর দলবन निয়ে ওখানে গিয়ে ম পরিফ্যেছিনেন এবং কোলাকুনি করেছিলেন পরস্পরের সজ্গ।一নাথোদা মসজিদ？জাহিদা যেন ঘুম ভেঙে মহোৎসাহে উঠ্ঠ বসলেন। उुড ！তাহলে आমি করাচিতে ফিরে বলতে পারব কলকাততত গিত্যে নাথোদা মসজিদ দেথে এসেছি। ওটা সবার জানা।
—কিষ্ু মেয়েদের কি पুকতে দেরে？
ーपুকতে চাই না তো ？पুंমি যে অনণ্ত লিস্টি দিলে তাতে তো কোথাও ঢোকার প্রশ্র নেই। সব ওই বাইরে থেকে চোথ্থে দেখা। চৌরঙী দেখা হবে তো？

ーহবে। হাওড়া ব্রিজও দেখা উচিত তোমার，অন্তত ャতুনটা। আর অজশ্র আর্ট গ্যালারি আছে，দারুন সব ছবি， অজख ভাল থিয়েটার আছে，ওখু বাংলা নয়，হিন্দিতেও উষা গাঙ্ুুলির দল，প্রতিভা অখ্রবালের দল，কিন্ত তোমার সময় কই？দিশি শপিং－এর জন্য দকিণাপন，স্বভুমি। आর অজশ্র বিদেশি চেহারার মল，কিক্তু এওলো হয়তো পাকিস্তানেও আহে। দিষ্পিতে যেতে এত তাড়া কেন ？অন্নেকবার তো গিয়েছ দিষ্পিতে। থাকো না দूদিন।

দूर्ভাগ্যবশত यেদিনটি জাহিদা ফ্রি সেই দিন आমি থুবই ব্যুত্ত，তাই বই－র্র দোকানের পরে লাঞ্，তারপরে ওকে একটি গাড়ি ভাড়া করে দিলুম，জয় ছেলেটি শিসিতি， বিশাসযোগ্য সঙ্গ－কাম－গাইড হতে পারবে। বেছে একটি তালিকা তৈরি করে দিলুম জাহিদার নির্দিষ্ট সময়ের ম＜্যে মোটামুটি সষ্ভাব্য দ্রষ্টবোর। ভিতরে প্রবেশের দরকার নেই। এক একটি দেখাবে，আর টিক－মার্ক দেবে। সারা দুপুর বিকেল সক্ধ্যে আছে রাত পর্যন্ত।

রাত্রে জয় खোন করে বিজয়গর্বে জানাল লिস্টির প্রত্যেকটি দ্রষ্ট্য সে ম্যাডামকে বাইরে থেকে সেথিয়েছে， টাউন হলের ভিতরে ঢোকেননি，ভিক্টোরিয়াত্ত না রবীক্দ্রনাথের বাড়িতেও না，মিউজিয়ামেভ না，न্যাশনাল লাইর্রেরিত্ত না，ওখু কলেজ স্টিটে নেমে বই－এর দোকানে， প্রেসিডেল্সিতে আর কফি হাউসে একবার কার রুকেছিলেন， নাধোদা মসজিদ，টিপু সুनতানের মসজিদ，কোথাও নামেননি， একবার ফোর্ট উইলিয়ামে ব্ন্যাক হোল অফ ক্যালকাটার इনওয়েন মনুহেন্ট দেখতে চেয়েছিলেন，কিষ্ঠ সৌা কোথায় खয় জানে না তাই নামায়नि। या বুঝলাম জহিদার অনেক বেড়ানো হয়েছে সারা কলকাতা জুড়ে। প্রহর রসদ সशগ্রহ হয়েছে কাগজে লেখবার মতো，একদিনের কলিকাতা সন্দর্শन। হলওয়েল মনুমেন্ট তো ফের্টে নেই，আছে পার্ক সার্কাসে ফিরিক্গিদের গোরস্থানে। মনেে পড়তেই থুব আফশ্শোস হল। আহা，ওঁকে একবার পার্ক সার্কাসে ঘুরিয়ে আনা হল না？ওর মনে হত বুঝি আর পশ্চিমবজ্গে নেই，পথ ভুলে পাকিস্তানেই চনে এসেছেন，চারিদিকে উর্দু ভাষায় বিজ্ঞাপন，

উর্দ̆（পাস্টার，উর্দু त্রোগান দেওয়ালে দেওয়ানে．বৃরश जাকা बেঙ্রেরা．চাদি ঢাকা চুপি ম্মাথায় কুর্তা পাজামা পরা পুরুষ রাস্তা घারত। এরকক দেবনাগরী ভর্তি হিন্দু পপ্পি，কি গুরুমুখী ভরা শিথ পাড়া কি আমরা পাবো করাচিতে ？আহা，জয়কে বান ধে ఆরা হয়নি，বোকামি হয়েছে আমার।

ङ্র রিযপার্ট দেওয়ার পর্রেদিন জাহিদা দিষ্মি পেকে खোन＜＜！নन।
－६пাदाn，अবিশ্ধাস্য，কিন্ঠু সত্যি সত্যি आমি তোমার


 জিপিভ．दাইうর্শ বিन्फिং，হিন্দিতে সব রানিং কমেন্টারি




 জাহিন క－～；दन


















 পেলুম।

 ছিলেন না। অবশ্য উनि তো দিপ্পির ，লোক，দিছির কালীবাড়ি অনেক বড়।

জাহিদা পাকিস্তানী，জয়কেক সেতা বলা হয়নি।
সে ছিল জুনের মাঝামাঝি，করাচির লাল মসজিদের রক্জাক্ত घট̈ना তথनও ঘढেঁনি।


## শ্রাবণসন্ধ্যা

এই শ্রাবণে জেগে থাক মায়াবতী মেঘ, এই বর্ষণে आঁকা থাক ঘুমঘুম তারা ঝিকিমিকি চাঁদ আর এই ঝোড়োবাতাসের শতাব্দীতে লেখা থাক গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের নাম—পঁচাত্তর বছর বেরিয়েও যে নাম শান্তশীতল বাঙালি জীবনের সমার্থক, নিস্তরঙ্গ শ্রাবণধারায় अমলিন।
অতনু চত্রবরততী





















উञ্গাদ আলি আকবর খা--কে সম্বর্ধনা










 বকম বকম পায়রা, यদি নাম ধরে তারে ডাকি, ম丬ের ম丬ুর

 ऊ্ব্যশ घ

 গান শোনার।
'সষ্ধ্যা মুখ্যোপা্যায় বাংন্না গানের একটা পুরো


অধ্যায়＇—তার মচ্যে রয়েছে নানা পরিচ্ছেদ—অনুপম－সষ্ষ্যা， রবীন－সক্ষ্যা，হেমণ্ত－সষ্ষ্যা，মানবেক্দ্স－সষ্ষা，মান্না－সষ্ষ্যা，সলিन－
 চট্রোপাষ্যায়－সষ্ষ্যা কিংবা রবীল্র্রগান－নজরুন্নগীতি সষ্ধ্যা， গীতিনাট্যের গান বা পাতিয়ানা ঘরানার উত্তরসৃরি সষ্ষ্যা এমন বए উ島ল রঞে ভরে আহে সষ্ষ্যা মুণ্যোপাধ্যাহ্যের ศিজ্রীজীবনের ক্যানভাস।＇লिভিং লেজ্রেভ＇বিশেষণ বসানোর পत्ञ आपर्শ न্मম সষ্ধ্যা মুখ্যাপাধ্যায়।

উनिশশো তেতাল্লিশে গক্পদাদুর আসরে গান গাওয়া
 ๙্ম রেকর্ড অথবা আটচপ্পিশে ‘আনজান গড়’ ছবিতে প্রথম ঞ－্যাকের দিন থেকে হিসেব করা হোক，গানে গানে ষাট ＜হহ ！পরিত়ে এসেছেন সষ্ধ্যা মুত্থেপাধ্যায়। বহ তুরুর তানিম，
 ट्रूईश：এবং গভীর উপলক্রি থেকে উঠে आসা গায়নশৈলি Е্টうই ‘दশিষ্যেপুর্ণ যে আজকের ‘‘্রোন’ অধ্যুষিত ＂न्ध्री＇সষ্ধ্যাকঠী＇रওয়ার মতো দুঃসাহসী अভিयाত্রী



রেকর্ড কোম্পানি উদগ্রীব，দিদির ইচ্ছে হলেই একমাসের মচ্যে রেকর্ডিং－এর যাবতীয় ব্যবস্থ প্রক্তত করে দিতে। জলসায় গান গাইবার প্রঙ্তাব নিয়ে চটি wইয়ে ফেলেন অর্গানাইজার। এক আ४জন বিরল সৌভাগাবান ছাড়া কারও শিধ্tীর মুখোমুথি হওয়ারই সুযোগ ম্মেে না। দু－হাজার চার সানে সায়েল সিঢি অडিটোরিয়ান্মের জলসায় শেষবার শোনা গেছে সক্ষ্যা মুঙ্োপাধ্যায়ের গান। তার আগে নজরুন মఁ্ফ মান্না দে＇র সন্গে জলসায় কলকাতা দেণেছিল সষ্ষ্যা অনুরাগীদের উন্মাদনা। দু＂বছর আগের নববর্ষে গানমেন্লার উদ্বোধनী অनूष्ठानে বए উপরোcে খালি গनाয় দু＇ৈলি গান গেয়ে রবীক্দ্রসদন উভাসিত করে দিয়েছিলেন সষ্ধ্যা মুप্াোধ্যায়，বুঝিয়ে দিত্যেছিলেন আজও তিনি সুরসাগরের কত্থানি निপুণ ডুবूরি। সষ্ষা মুত্যেপাধায়ের নতুন গানের রেকর্ড শেষ প্রকাশিত হয়েঘিন বোধহয় বহর প্চ্চেক আগে－অশমেとের ঘোড়া’। তার আলের বছর বেরি়্যেছিল ＇সাদা পায়রা গিয়েছে উড়ে＇এবং একটি ভজनের অ্যালবাম। जर्थाৎ অत्তত বছর তিনেক সষ্ধ্যাক্ঠ্ঠের মাধুরী পেতে গ্রোতাকে অতীতেই শরণ নিতে হয়েরে। কিন্তু গান সষ্ধ্যার बীবনর্চা－তাই গত বছরের ভীযণ অসুস্থতার সময়াুকু বাদ


ইट্ডিয়া ল্যাব স্মুডিఆতত প্রসून বক্ক্যোপাধ্যা|়়ের সন্গে মহড়ায়

দিয়ে সুরের সঙ্গে আয্ীীয়তায় টান পড়়েনি শিক্পীর। লেক গার্ডেন্সের ছিমমাম শাত্ত বাড়ির বাতাসে নিয়মিত ঈঞ্ররিত হয় কিন্নরকৃ্ঠীর গান। স্বভাব সারন্যে নিজের মব্যেই মঞ্ম, आবেগপ্রবণ এই শিল্পী কী করফছে, কবে বেরবে তাঁর পরবতী ज্যালবাম, কবে তাকে পাওয়া যাবে ঢिভির পর্দায়, কেন তাঁর অनুপস্शিতি—এসব निয়ে বিস্তর জজ্পনা চনে। নিজস্ব ঘেরাটোপের বাইরে শিষ্পীরেে পেলে ঝাঁাপিয় পড়ে মিডিয়া,


ঘয়ট না। প্রতিরোধের এই দেওয়াল তোলবার জ্রনা অনেকেই দায়ী ক<রেন শিল্পীর স্বামীকে। তাঁর অপ্রিয় ভাষণে হয়তে, অন্নকেই আহত হন। কিস্ত্র স্বধীীন ভারতের অनাতম ‘্রেষ্ঠ
 চপ্পিশ বছর ধরে দিতে চেয়েছেন স্বস্তির আবহ, নিশিন্ত
 অনুকৃন্ন পরিবেশ। ফ়ললে কারণে অকারণে পাওয়া যায়নি সষ্ধ্যা মুূ্োপাধ্যায়েরের সাক্শৎৎকার কিংবা ‘বাইট’ স্পনসরড আড্ডায়


সামিল করা যায়নি তাঁকে। ব্যাঙের ছাতার মডো বেড়ে চলা রিয়্যানিটি শো’য়ে বিচারকের আসকে বসবার মতো ক্লান্ডিকর ব্যায়ামের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন শি⿵্⿰ী। সব মিলিয়ে এক ধরন্নর রহস্যময়তা ঘিরে রেণ্ছেছ সক্ষ্যা মুথোপাধ্যায়কে অথচ घরোয়া পরিবেশে বা বাইরে সর্বদাই মানুষ সপ্ধ্যা সনাতন ভারতীয় ঐতিহেের প্রতীক। অতিথিরা সহজেই উপলকি
 க্ᅲ্থ «ভ ম্যামার তাঁর পরিচ্ছদ ততই আটপৌরে, যতটা

থ্যাতি তাঁকে ঘিরে আহ, ততটাই সারল্য তাঁর জীবনयাপনে। সাফन্য-প্রতিষ্ঠা-থ্যাতি এতইুকু ভাंজ কেলেনি তাঁর आশ্তরিকতায়, নিষ্ঠায়। কোনও কথায় হয়তো শিওর মজো উচ্ছৃাসী হয়ে ওঠেন, পরক্ষেনই হারিয়ে যান বিষয়ের গভীরে। আপাতদৃষ্টিতে সহজ আচরণের ভেতরে অনক্শি উক্কি দেয় দৃঢ়ত্তো আu্মবিশ্বাসী এক মানসিকতা যার পোষাকী নাম প্রত্য়। আनाপনে সহজিয়া বাকেেের গভীরেও ভেসে থাকে সেই প্রত্য়। জাতীয় সম্পদ এই শিল্লী কেন এড়িয়ে চলেন,

তাঁর কাহে প্ৗौছবার জন্য উদখ্রীব মানুষজনকে-এই অनिবার্य প্রক্রের উত্তরেও সহজ সাবনীল সক্ষ্যাকঠ্ঠ-‘নিজ্জেকে আড়ালে রাখার প্রবণতাটা আমার স্বভাবের মধ্যে রয়েছে। আমি আসলে একটু লাজুক প্রকৃতির। বেশি ভিড়ে আমি অস্ধঙ্ডিবোধ করি। তার চেয়ে নিজের ঘরে গানবাজনায় ডুবে থাকা, ঘনিষ্ঠ লোকজনের সগ্ই বেশি পছন্দ করি। আজকেই刃ধু নয়, যথন आমি দুবেনা রেকর্ডিং করেছি, সেই বাঙ্ততার দিন্ঞে রিহার্সান এবং রেকর্ডি? শেষ করেই তড়িঘড়ি বাড়ি ফिরে স্বस्ञি পেতাম। সিনেমায় যাদের জন্য গান গেশ্যেছি . তাদের সঙ্গে আমার তেমন घনিষ্ঠতা হিল না। এমনকি সুচিত্রা সেন, যার সক্গে আমার নামটা বেশি ওঠে, ওঁর সন্গে আমার তেমন যোগাশোগ ছিন না। ফোনে মাঝেমফ্যে কথা হত। ভরত মহারাজ্জে সজ্গে একবার দেথা করতে আমাকে নিয়ে গিত্যেছ্নি. সूচিত্রা সেন। অনেকবার ওর বাড়িতে যেতে বनেছে কিত্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি। नाয়িকা হিসেবে সুচিত্রা সেন अসাधারণ, কিষ্ঠু आমি অन্য नाয়িকাদের জন্যও বए গান গেয়েছি, এবং তা কোনও অংশে কম জनপ্রিয় হয়নি।'

মিডিয়াকে এড়িয়ে যাওয়া প্রসন্গে সষ্ষ্যা মুত্থাপাধ্যাত্যের বক্তব্য সরन হনেও ততে তির্यক ইभ্গিত আছে-ক্রমাগত মিডিয়াকে ব্যবহার করে নিজের প্রচারে আমার আध্রহ নেই। নিজ্রের কথা সাতকাহন করে বলাটাও পছ্দ নয় আমার। পুরনো দিন্নের লোক আমরা ফলে আबকের এই ‘নিজ্ের পাবनिসিটি নিজে করো’ যুগের পৰ্কে বোধহয় খানিকটা বেমানান। জীবনভর গানটাকেই ভান করে গাইবার চেষ্টা করে গোি, অन্যদিকে তাকাবার তেমন ফুরসৎ পাইনি। আজকের যা বলার, কথার বদলে গানেই বনতে চাই।’ এই গান শোনানোর এক প্রতাক্ষ ধারা, জনসায় গাইবার ব্যাপারে আগ্হ থাকনেও আসরে ক্রমশ দুর্নভ সষ্ষ্যা, ফলেে শ্রোতার প্রত্যাশার পারদ চড়তে থাকে 'আসরে গাইতে ভানই লাগে, তরে ডাক পেনেই দৌড়োদৌড়ি করে নিয়িমিত ফাশ্রন করাটা আমার পছন্দ নয়। থুব বেছে বেছে অনুষ্ঠান করি। বছরে একটা-দूটো, কথনও তাও করা হশ্যে ওঠে না। সবাই জানে এটা। অनেকদিন আগে একবার এক ফাংশনের অর্গানাইজার হেমষ্তদাকে গাইবার জনা ঠিক করে বনেছিলেন, आপনি যиি সষ্ষ্যা মুত্যেপাষ্যায়কে একটু বলে দেন এই অনুষ্ঠানে গাইবার জন্য। आমরা বলनে यদি রাজি না হন, আপনি বলनে নিশ্য়ই ना বनতে পারবেন না। হেমণ্ডদা আমকে অনুরোধ জানানো ঢো দূরের কথা, নিজেই বলে দিয়েছিনেন আমি সষ্ধ্যাকে বनতত পারব না, ও গত মাসে একটা खাংশनে গেয়েছে আমি জানি এথन কিছুতেই গাইবে না—তোমরা অন্য কাউকে बनো।'

অनूরাগীদের आবদার, মিডিয়া বা পাবলিক পারফর্ম্যাস্গ এড়িয়ে যাওয়া নিয়ে यमि কিছू অপ্রাপ্তি থাকে তা অতি তুছ্, কারণ সষ্ধ্যা মুথোপাধ্যায় মানেই সুররসিকদের কাছে প্রাপ্তির উৎসব, তিনি বাংলা গানে এক স্তষ্তস্বরূপ।। বহ সোনালি ফসল তিনি তুনে দিয়েছেন গানের গোলাায়, সমৃদ্ধ করেছেন ঐতিহ, তিনি আমদের অহকার। अनেক দিয়েছেন তিনি, তুলনায় তাঁকে দেওয়ার ব্যাপারেই বরং কার্পণ্য দেথিয়েছি আমরা।

বড়ে থলাম আলি খান সষ্ধাকে বলেছিলেন আল্লাহ তেরে বহ্ৎ দোয়া দিয়েছে। ঈশ্মরের আশীর্বাদপুষ্ট কিশোরী সষ্ধ্যা তথন ঢাকুরিয়ায় বাড়ির ছদে দাঁড়িয়ে কাননবালা বা শৈन দেবীর গান ওुনগুন করতেন। সেদিন থেকে আজ সাত দশক ধর় সঙ্গীতে আয়সমর্পিত সষ্ধ্যা ক্রমাগত নিজ্জেকে


##  বাং্লা গান－বাংল্লার ঘ্রাণ। তিনি বাংল্লার নিজস্ব সম্পদ

 স্প্রে সার কথা।

বারো বছর বয়ডসে রেডিওর গষ্মদাদুর আসরে প্রথম গান （ অজ্য় ভট্টাচার্यর নেখা ‘যদি বা ফুরালো গান＇）গেয়ে পাচ गাকা পারিশ্রমিক পাওয়া থেকে বা চোস্দো বছর বয়স় এইচএমভির প্রথম রেকর্ডের গান গাওয়া（গিরীন চক্রবঠীর ক্থা ও সুরে，তুমি ফিরায়ে দিয়েছ্ যারে এবং তোমারও আকাশে ঝিলমিল করে চাঁদের আলো）অথবা পরেরো বহৃরে প্রত্যোগিতায় অংশ নিয়ে ‘গীতশ্রী’ খেতাব अর্জন কিংবা সত্রো বছর বয়সে রাইচাঁদ বড়ালের সুরে প্রথম প্লে－ব্যাক （आনজান গড় ছবিতিত）করা থথকে পাত্য়ানা ঘরানার হিমালয় বড়ে গোলাম आলি খানের শিষ্যত্ত গ্রহণ，শান্ডীয় সঞ্ఘীত সন্মেননেে অংশগ্রহণ，বাংলা গানে সম্রাঞ্জীর সিংহাসন অর্জন－ধারাবাহিক উত্তরণ্ের এইসব কথামানা নিজ্রেই লিখেছেন সষ্ধ্যা মুথোপাধ্যায়। সেখনে তেমন কোন রহস্য নেই，রহস্য তাঁর গানে। যিনি গাইছেন ‘গান্র গমার কোন
 তাঁর কন্ঠেই কী মধুর，＇মধুর মধুর বংশী বাজ্ホে’，‘থৈ থথ শাওন এল ওই’। यिनि ‘উজ্জ্ একঝাঁক পায়রা’ গান্ উজ্জীবনের মেজাজ आনেন তিনিই চেনেন ‘কৌৗ ত্রহাসে’ গানের ুুমরি চালের মায়াজাল। ‘বাজবন্ধ থুুে vুতে যায়’ শय্ম মালাকে যিনি সৃক্ম অनঙ্कরে সাজান তিনিই নিরাভরণ সৌন্দর্য এঁকে দেন， রং দিতে পারেন কমললতার কীর্ড্রাঙ্গর গালে বা শ্রীরাধার अडिমাनी অनूভবে।＇মায়াবতী মেতে এল তन্দ্রা＇গানের সুরবিহারে যিনি ঝরনার মভ্তা স্বচ্থ্দ，তিনিই ধ্যানী হয়ে ওঠ্ঠেন＇সমুথে শাস্তি পারাবার＇মষ্ত্র উচ্চারনে। যिনি＇তারা ঝিলমিল ম্বপ্নের মিছিল＇গানের চপলতা কণ্ঠে ধারণ করেন
 পিয়ার বসতি，তবু হিয়া মোর জুলে’ গানে। ‘বক বকম বকম পায়রা＇র ডানা মেলার পাশাপাশি তিনি অনায়াসে সঙ্রীত निরেদন করেন অঞ্জুলি，＇হরে কৃষ্ণ নাম বলো’’ গানে যিনি আটপৌরে সহজ্যিয়া তিনিই বাঁగূা ঝুলनা’ বা＇চম্পা চামেলী গোলাপের বালে＇তত জটিল সুরবিহারী।＇ওরে ও বিজ্ৰন রাতের পাখি’ আর ‘আমাদের ছুটি ছুটি’ গানের দূরप্ব একলহমায় ঘুঁচে যায় সষ্ধ্যা মুথোপাধ্যার্যের কৃ্ঠমহিমায়। এই স্বর্ণক্ঠটি রাইচাঁদ বড়াল থেকে সুমন চট্টোপাধ্যায়－এই দীর্ঘ পরিক্রুময় সুরের ক্রমিক বিবর্তনের দলিল হয়ে আহে। এই
 রবীन চট্টোপাধ্যায়ের，পরবর্তী নামটি হেমন্ত মুথ্যেপাধ্যায়ের। এছড়া সলিল চৌধুরি，নচিকেত্ত ঘোষ থেকে পবিত্র ডট্টোপাধ্যায় পর্যণ্ত অনেকেই নানা বাঁক এনেক়েন সষ্ধ্যা মূন্যাপাধ্যায়ের উথ্থনের রেখচিত্রে।

घনूপম ঘটকের সুরে ‘অন্নিপরীক্কার’（১৯৫৪）গান সষ্ষ্যা द্রেপাধ্যায়কে যে উচ্চতায় পপौছে দিয়েছিন，রবীন

 （こミৎ．ই）ছবির গানেও সস্ক্যার সেই মহিমাই সোচ্চার। পাচ



ছিলেন। আनপনা বন্দ্যোপাধ্যায়，প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়，গীতা দত্তর মতো অনেকেই স্বকীয় বৈশিষ্টে ছায়াছবির গানে মাধুরী ছড়িয়েছেন，কিস্ট সব গাছ ছাড়িয়ে জেগে ছিল সষ্ধ্যা মুর্যেপাধ্যায়ের বিজয় মান্তুন এবং তাঁর রাজকীয় বিচরণের মহিমা। এক．অनন্য স্টইললের কাэারী হয়ে উঠেছিছেনেন তিনি। एয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলা গানে শোনা যায়－দুই মারাঠি ভগিনীর কঠ্ঠধ্বनি। প্রধানত হেমত্ত মুত্যোপা্যায়，সুধীন দাশఠপ্ত এবং সলিল টৌপুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংনা গানের पৃথत্গে সাশ্রাজ্য বিস্ডারে উদ্যোগী হন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শিরোনাম নতা মহ্রেশকর এবং আশা ভোঁসনে। खলেে সত্তরের দশক থেবেে চানচিত্র ক্র্যশ পাল্টে যেতে থাকে। এর ঠিক বিপরীত সষ্টাবनাও দেथা দিত্যেছিল সষ্ধ্যা মুত্োপাষ্যাল্যের প্পে－ব্যাক জীবনের প্রথম পর্বেই। উনিশশো আটচপ্পিশের ‘আনজান গড়’，স্ধ্যার প্রথম প্পে－ব্যাক করা ছবিটি ছিল দ্বিভাষিক। অনিবার্যভাবেই সষ্ষ্যাকে হিন্দি ভার্সানের জন্যও গাইতে হয়েছিন। ফলে সষ্ধ্যা মুঙ্থেপাধ্যায়ের হিन्मि সিনেমায় প্রথম গান＇शা হা হসকে জিয়ে＇－বাংলা ছবিতে আম্রপ্রকশের সত্গেই ঘটেছিন। এর দু＇বছর পরে শচীনদেব বর্মন সষ্ধ্যাকে হিন্দি ছবিতে প্লে－ব্যাক করাবার জন্য ডেকে নেন বোম্বাইয়ে। শচীনকর্তার আহুানে বোম্বাই পাড়ি দিলেও，সেখানে সক্ষ্যার প্রথম গান অনিन বিপ্ধাসের সঙ্গীত পরিচাননায় ‘তারানা’ ছবিতে। পরে শচীনদেরের সুরে ‘সাজ’ এবং＇সজা＇ছবিতে প্রে－ব্যাক করেছেন সষ্ধা। পাশাপাশি মদনমোহনের সুরে ‘জগলমগল＇，चৈয়ামের সুরে＇ফুটপাথ’ ছাড়াও＇ফরেব’，‘‘্যাইসে ভুনু’＂，‘চিমনি কি ধূয়’’，‘ঘরানা’， ‘জাগতে রহো＇，＇ুটে সপনে＇，‘পহেনা আদমী＇，＇মনোহর’， ‘‘মঘদूত’＇，＇মহাকাল’，‘শ্যামজ্জী কি মায়’’，＇লাन কি পগ’， ‘শমनীর’—এমন বেশ কয়েকটি হিন্দি ছবিতে ‘্রে－ব্যাক করেছিলেন সষ্ষ্যা মুত্থেপাধ্যায়।

তবে বোম্পাই প্রসঙ উঠলে শিল্রী বলেন－আমার একদম ভাল লাগোনি＇，आমার ভীষণ মন কেমন কর়ত কলকাতার জন্য। এথান থেকে কয়েকজন সঙ্গীত পরিচানকও চিঠি দিয়ে ডেকেহিলেন। आমি কোনওদিন বম্বে যাওয়ার স্বপ্ন দেখিনি। বোম্বেতে গিয়ে গান করব এমন ভাবনাই ছিল না তাই কোন৫ आক্পেপেও প্রক্ষ ওঠঠ না। आমি এই নিজের জায়গায় এই বাং্লার জল হাওয়ায় বাংলা ভাষার ভেতর ভীষণ খুশি।’ এইখনেই সক্ধ্যা মুখ্যোধ্যায়ের একটা বড় জোরের জায়গা－তার হিমোপোবিন্ে বাংনা ভাষা，বাংল্না গান－বাংলার घ্যাণ। তিনি বাং্লার নিজস্ব সম্পদ। লতার সঙ্গে তাঁকে তুননা করে দু＇জনের মধ্যে দ্বন্দমূলক কিচ্ম প্রচার এরमা প্রশ্রয় পেয়েছিন তুজবষ্রেমীদের কাছে। কিন্ধु দুজনের কেউই এ ব্যাপারে কোনও সুত্র দিতে পারেননি। বরং পরস্পরের সঙ্গে সখ্যতার কথাই বলেছেন। বোম্বাইয়ে সক্ষ্যা প্রথম গানটি গেয্যেছিলেন লতার সঙ্গে ডুয়েট ‘বোল পাপিহা বোল রে’। বোম্বাই প্রবাসকালে দুই কিश্রদন্ডীর বেশ বক্রুত্রের সম্পর্কই গড়ে উరেছিল। লতার পেশাদারী ব্যস্ততা এবং সষ্ষ্যার স্বভাব ত্ৰাসীন্য ক্রমশ দূরত্ব বাড়িয়েছে। দুজনের কঠ্ঠস্বরের পার্থক্য，গায়নভপ্রির তফাৎ মেজাজ এবং স্টাইন কোনওরকম ডুনनাকে প্রশ্রয় দেয় না।

নতা এবং আশার বাণিজ্যিক সাফুল্যে বাংলা গানের আকাশ অन্য শিক্পীদের ডানা মেলার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ সক্কীর্ণ হয়েহে সন্দেহ নেই তবে তাতে সন্ধ্যা মুত্থোপাধ্যায়ের গানবাহারে আসেনি কোন ভাটের টান। কারণ ছবির গানের পাশাপাশি প্রায় ছদশক ধরে বেসিক বাংন্লা গানের এক মহার্ঘ্য ভাগার গড়ে তুলেছেন তিনি। এই ধারায় তিনি ক্রমাগত নিজ্রেকে আধুনিক করে তুলেছেন এবং নতুন শতাক্দীতও তিনি বাংলা গানের বব্ধুদের থবর নিতে এসেছেন। ক্রমাগত পালটেছেন তাঁর লিরিকের শরীর এবং সেক্ষেন্রে অঅ্রণী ভূমিকা निয়েছেন শ্যামল ুপু। সুর ও বাণীর দাম্পত্য এক্ষেত্রে ভীষণ কার্यকরী হয়েছে। সেইসঙ্গে রহ্মণশীলতা পেরিয়ে নতুন প্রজন্সের সুরকারের রচনাও অনায়াসে কट্ঠে নিয়েছেন সক্ষ্যা। একাত্তর বছহর বয়সেও সন্ধ্যা মুত্থেপাধ্যায় উপহার দিত্যেছেন भুজোর নতুন গান-বিস্ময়কর। তবে ইতিমধ্যে গানবাজারে ঘটে গেছে ব্যাপক পালাবদন। সক্ষ্যা মুত্যোপাধ্যায়ের মতো মঞ্ন সুরসাধিকার পক্ষে এই নতুন সিস্টেমে একাய্य হওয়ার সুযোগ কমে গেছে, অতীতের সহ্গে এসেছে তুলনা-আাকাশ আর পাতালের তखাত হয়ে গেছে গানবাজনার পরিবেশে। সেদিন এক একটা গান কীভাবে তৈরি হত, কত যত্থ করে শেখাততন সঙ্গীত পরিচালকেরা। শিক্রীরা নিজ্রেদের উজাড় করে দিতেন। আজকের প্রজন্মে কত ভান শিল্পী রয়েছে কিত্তু তারা এসব সুযোগই পপन না। অনেকেই আফ্ণোস করে। আজকের সবই তো রেডিমেড, তাই গানের সক্গে একাঅ্দ হওয়ার সুয়োগই পাচ্ছেন না শিক্ఱীরী। ফ ফলে সেদিন্রের গান আজও লোকে چুছছে, আজকের গান দুদিনেই ভুলে যাচ্ছ। এইসব দেখলে বড় কষ্ট হয়। আমদের সময় রিহার্সানই ছিল এক একটা ওয়ার্কশপ। কম্পোজার গান তোলাতে বসে হয়তে, একটা বেনারসী ুুমরি ধরলেন, তা থেকে একটু অলকার গানে যোগ করে দিলেন। কস্প্পেজ্িশন নিয়ে কালচার আড্ডায় আমরা টিউনড হয়ে যেতাম। মিউজিক ডিরেক্টররা নানাভাবে শিক্ধীকে প্রেরণা দিতেন। ইদানীং দেথি সঙ্গীত পরিচালকেরা ক্যাসেট পাঠিয়ে বলেন-গানটা তুলে নেবেন। এভাবে গান হয় ? आমি অন্তত এভাবে কাজ করতে রাজি নই-এরকম গোঁজামিল দেওয়া কাজ। आমি সুরকারকে বলি আমার সঙ্গে বসতে হবে। তিনি কী ভাবছেন গানটা নিয়ে, आমার কাহছ को চাইছেন, আমি সেটা করতে পারছি কি না এসব বোঝাপড়া না रলে ভাল গান হবে কী করে? আজকাन তো ঔनि স্মুডিওতেই গান তুলে আগে থেকে তৈরি ট্র্যাকে গেয়ে দিচ্ছে শিষ্ফীরা । ডুয়েট গানের রেকর্ডিংয়ে নাকি দू'জন শিপ্পীর দেখাই रচ্ছে না। এমন চটজলদি দায়সারা কাজ চটজनদিই হারিয়ে যায়। এর সন্গে তাन মেলানো সত্তব নয় আমার পC尸巾 ! আজকের রিম্মে-রিমিক্স-মিউজিক ভিডিও জমানায় বেমানান সন্ধ্যা মুত্যাপাধ্যায়ের মতো কমিটেড শিক্রী। ইচ্ছ নির্বাসন তাঁকে এইসব উপদ্রব থেকে বাঁচিচ়ে রেথেছে। এই বয়সেও তাঁর নাভিমুল থেকে উঠে আসে স্থর, অস্তিত্ব থেকে উঠে আসে গান। তাই হালফিলের স্কাইক্ক্রুাপারের ভিড়ে তিনি এলিগ্যান্ট স্থাপত্যের মতো রয়ে গেছেন-'গানবাজনা নিয়ে ব্যবসা आগেও ছিল, কিন্তু শিল্পবোধ-রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে এমন নির্লষ্জ বাবসা ছিল না। যে কোন৩ রকমে বাজার ধরাই উদ্দেশ্য এথন। রিমেক যারা করান তাদের জানা দরকার একজন শিষ্ৰী তার দীর্খদিনের শিক্ষা, নিজস্ব ভাবনাচিষ্তা সঙ্গীত

পরিচালকের কাছে নিথুঁতভাবে তুলে নেওয়া টেকনিক—সব মিলিয়েই তৈরি করেন বৈশিষ্ট্য বা স্টাইল। হেমণ্তবাবুর স্টাইল, মান্াাবাবুর স্টাইল, মননবদার স্টাইল বা অখিলবন্ধু ঘোষের স্টইল অন্লক মূन্য দিয়ে অর্জন করা। যে কেউ ইঢচ্ছে হলেই সবার সব বেশিষ্ট্য রাতারাতি রপ্ত করে নেবে, এতই সহজ ব্যাপার? একজনই একস্স্গে হেমঙ্ত-মান্না দে-মানবেন্দ্র-সতীনাথ, বাপারটা আশর্য নয় কি? आর রিমিब্স. তো গানের ওপর অত্যাচার। अবিচার আসन গানের শিল্পীদের ওপরেও। আসল গানটার শিল্পীর কোনও স্বীকৃতি নেই। অর্থনৈতিকভাবেও তাঁরা বঞ্চিভ হচ্ছেন। কিছू গান ব্যবসায়ী
 তাছাড়া শ্রোতদের রুচি গড়ে ল্রওয়াতা তো আমাদের কাজ। પ্রোতারা তো নকলটাকেই আসলল বলে ধরে নিয়ে ভুল বুঝছছ।

কোনজরকরম কিছ্ম গান রেকর্ড কার মডডল-টডেল নিয়ে নাচানাচি করের একটা মিউজিক ভিডিৎ ত্রুরি করে কেলাও হাল ফ্যাশन হয়েছে। উত্তম-সूচিত্রার জমজম্ট ধ্রেমের ছবিতেও গানের দৃন্যে বড়জোর একে অন্যের হাত ধরত, শোষ দৃশ্যে একটা आলিঙ্গন। এথন দেথি নায়িকাকে পাজাকোলা করে দৌড়চ্ছে নায়ক, সেইসঙ্গে গান্জ গাইছে। পোশাক বা আচরণে রুচির বানাই নেই, পরিবারের সন্গে বসে দেথা যায় না। এজনাই आমি দীর্घদিনের সাথী রেডিওর প্রেরে এখনও মজে আছি। आমি নিজে মিউজিক ভিডিওর বাাপারে একেবারেই আগ্রহী নই। গ্রামোফোন কোষ্পানি বহ্বার ভিডিও ঞ্ৰঢিिফ্যের জন্য বলেছে আমি প্রতিবারই आপত্তি করেছি। ওরকম মাঠে घাটে বাগানে গাছ ঘুরে গান গাইতে आমি পারব না। গানের কথা সুর গায়কী দিয়ে यদি শ্রোতাকে आকर্ষণ করা না যায়, সে গান অর্থহীন। ওরা বলেছ্ছিন টিভি পাবनिসিটির জন্য এঢা দরকার, आপनि যে এvनও নতুন গান গাইছেন এটা চোযে দেখরে (শ্রাতারা উৎসাহী হবে। ওদের কথা ঔনে आমি রাজি হহ়়েছিলাম, তবে چধু आমার গানের রেকর্ডিংক্যের ছবি ড়ুন্য।'

বেসিক গান গাইবার আগ্রহ এথনধ নিভে যায়নি সক্ষ্যা মুখোপাধ্যায়ের কিষ্ঠু সিন্নমার হাল হকিকৎ দেথে তিনি হতাশ। বছর পাচচক আগে বাংন্না ছবির জন্য শেষ গান গেত্যেছেন সক্ধ্যা, ‘ঋণমূক্তি’ এবং ‘-্ক্রীর মর্যাদা’ ছবির জনা, কিন্টু তার आগে.রেকর্ড করা বহৃ গান হারিয়ে গেছে-'আশি
 রেকর্ড করেছি। অন্নক ছবির মহরৎ হত গান রেকর্ডিং-অর মধ্য দিয়ে, তো आমি সে ছবির জন্য যथারীতি গান গেত়েছি-কথনও একটা কথনও বা দूটো গান কিক্তু তারপর আর সে গানের হদিশ নেই। দু-একবার আমি স্মুডিওর রেকর্ডিস্টদের কাছে জানতে চেয়েছি অমুক গানটার को অবস্থ।? ওরা বলেছে দিদি গান তো আহে, কিন্তু ওরা স্ুুডিওর টাকাও পেমেন্ট করে না, গান নিয়েও যায় না। এরপর তো ও গান মুছে যাবে বা পরে খুজ্জেই পাব না। এই হল অবস্থ-গান রেকর্ড হলেও ছবির কাজ ঝুলেে থেকেহে বা বন্ধ হয়ে গেছে। এমন অনেক গান হয়েছে-বাইরের লোক তো এসব জানে না। এর মাঝে কিছুদিন গেছে যখন ঠুমরি চালের গানে আমি অভ্যস্ত বলে বাঈজিদের গান হনেই আমার ডাক পড়ত। এসব এই বয়ড়ে আর ভাল লাগে না।


স্বামী শ্যামল গুপ্ত－র সঙ্গে





 বেশি সময় ধরে শ্যামল গুপ্তু একই সঙ্গ্গ ত্বর্ণপ্রসবিনী কল্লম এবং পারিবারিক সমস্যা সাম，লছছেন। সাংসারিক ব্যাপারে আপাত উদাসীন স্ত্রীকে বহির্ঞগডের আঁচ থেকে রক্মা করেছেন এবং এজন্য তাকে বিস্তর নিক্দ্দন্দও সইতত হয়েছে।

কিংবদস্তী স্ত্রী তাঁর Жুণী স্বামী সম্পর্কে বলেন＇শ্যামবাবু আমাকে হিমালয়ের মতো বাইরের ঝড়ঝাপটা থেকে আড়াল করেন। গানের ব্যাপারে তো সাহায্য পাই－ই，পঞ্চাশ বছর आগের নির্ভুল তথ্য উনি অবলীলায় তুলে আনতে পারেন। ওর বাইরের একটা আপাত কঠিন বর্ম আছে，সেটা পেরলে পাওয়া যায় একজন যথার্থ শিক্পীমনের রসিক বিচস্ছণ মানুষকে। আমার ওপর কোনও সিদ্ধাষ্তই উনি চাপান না। তবু কারও হয়তো ওঁর ব্যবহার ‘অস্বাভাবিক’ লাগতে পারে কিক্তু উনি গোটা ব্যাপারটা ওভাবে ট্যাকন্ন করেন বলেই আমি ＇স্বাভাবিক＇জীবনযাপন করতে পারি। নিজের মז্যে， গানবাজনার মচ্যে নিশ্চিন্তে ডুব দিতে পারি।＇

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সক্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের চোখে রিয়্যাল হিরো，ফলে তিনি ধারণ করেন অন্তরের দৃঢ়তা। অন্যদিকে মাদার টেরেভার ভক্তও তিনি，তাই তাঁর অস্তর থেকে ফুটে ওটে স্নেহময়ী মাতৃরূপ। দীর্ঘ সুরেলা সফর় অনেক ৎপয়েছেন তিনি－এটা যেমন সত্যা অন্যদিকে তাঁকে অনেককিছ্হই আমরা দিতে পারিনি। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মভতা কিংবদস্তীকে আজও কোনও রাষ্ট্রীয় সম্মান্ন ভৃষিত করার উ！্দ্যাগ হয়নি，দেওয়া হয়নি উচ্চ মর্যাদার সংবর্ষনা। यদিজ শিফ্পী বা．লन＇পুরস্কারের স্বীকৃতি পাওয়া নিকয়ই আনハুন্দর কিক্টু आমি ওসব নিয়ে ভাবি না। জীবনে আघাত যা
 बय भान গেল্রেছি ত আ





 মুখোপাধ্যায়ের কোনও অডিও ভিস্যুয়াল নথিও।

ছিয়াखরে পা দিয়েছেন শিক্পী। স্বভাবতই শারীরিক সমস্যা বিব্রত করে মাঝেমধ্যেই। তবু তার ভেতরেই শিক্পী যেমন গাनে গানে आ丬্মবেদেনে মগ্ন হন，তেমনই ．ছাদে তৈরি বাগিচায় ফুল－প্রজাপতিদের সজ্গে মেলান ফ্রিকোয়েল্সি।

হয়তো অনাগত দিনে একটি নতুন গানের অ্যালবাম অভাবনীয় উপহার হিসেবে পেয়ে যাব আমরা। হয়তো কোনও আসরে গানের রামধনু ফুটিয়ে তুলবেন，তেমন দিনের প্রতীশ্যায় বরং আমরা সষ্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের চিরকালীন গানের কাছেই কান পাতি।

বহৃকাन আগে প্রেমিক শ্যামল শপ্ত，সষ্ধ্যা মুথোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে লিথেছিলেন＇আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি’। সে গান মানবেন্দ্র মুথোপাধ্যায়ের কছ্ঠে পেটেন্ট প্রেমের গান হয়ে গেছে। প্রায় বছর কুড়ি আগে পুজ্জোর অ্যালবামে শ্যামল শুপ্তুই তাঁর কিংবদস্তী স্ক্রীর মনের কथাটি লিতেছিলেন，যা সক্ষ্যাকণ্ঠে হয়ে আছে শিষ্পীর জীবনদর্শন－

यमি সত্যিই আমি গান ভালবেসে থাকি
পৃথিবী তোমায় যাই জানিয়ে
আমার গানেই আমি থাকবো বেঁচে
মরণকে হার মানিয়ে।


দিদির সঙ্গীত জীবনের পঞ্চাশ বছর পৃর্ডিত্
বড়দিদি
ছেলেবেলায় ভেবেছিলেন সন্ধ্যা মুতোপাধ্যায় হবেন। নকল করে গাইতেন তাঁর গান। বড় হয়ে তাঁকেই পেলেন বড়দিদি হিসেবে। পিছন ফিরে দেখলেন ছোটবোন বনশ্রী সেনগুপ্ত.

## সেই প্রথম আলাপেই উনি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় থেকে আমার কাছে সক্ধ্যাদি হর়ে গেলেন। ভঁর সঙ্গে বিভিন্ন জबসায় বড় একটা দেখা হত না। কারণ দিদি খুব চুজি ছিলেন

भচচ্র্র দশক তখन শেষ হব হব। সেসময় বিন্লোদনের




 জ্রোতে ক্রমশ উর্ধ্ধগামী।
 आসেনি। হালির 反ুচড়ায় আমাদের বা্য়ি ন্ন্নান্ন রাখা






 একদিন সक্ষ্যা মুণোপাধ্যায় হব। कিশোরী दर.? त्रा
 এইচএমভি-র শারদ অর্র্যে ওঁর ছবি ল্শ্থৃ ভই গানর



 হনাম-এটो ভেবেই ভালো লাগভ





 কড়া ফতোয়া। এই পরিস্থিতিতে आমি কী করি ?
 রোগী লেখতে যেতেন। आমি সারা সপ্তাহে এই দূ টोা লিল্নর জন্য অপেক্শা করে থাকতাম। বাবা বেরিয়ে গে/নেই হারমোনিয়াম নিয়ে বসে পড়তাম। সও্গে অনাসব ভাহবোন। তারপর আমাদের সারা বাড়িটাই এবঁঁা অনুরোচের আসর। তथन আমার সষ্ষ্যা মুণ্োপাধ্যায় হওয়া আটিকায় কে? •

আมরা যাতে বাবার কাছে ধরা না পড়ি;মা বাবাবে বলেছিলেন, ডুমি বাড়িতে ঢোকার আলে ড্রাইভারকে হর্ন দিতে বলবে। आমরা তাহলে আগে থেকে দরজা খুলে রাথতে পারব। এতে তো আমাদের খুব সুবিচে হল। দूর থেকে বাবার গাড়ির হর্নের বিকট শব্ধ থুনে পেলেই নিম্মেের মব্যে তবना, হারমোনিয়াম সব তুলে ফেলতাম।

কিত্ধ लেষরকা হল না। একদিন ঠিক ধরা পড়ে গেनাম। সেদিন বাবা বাড়ির চেন্বারে রোগী দেখছিনেন। आমি
 বক্ম পায়রা’ গানটা গেয়ে উঠুছি। অবধারিতভাবে সেটা বাবার কানে গেল। চেম্বার ছেড়ে বাবা ওপরে উঠে এলেন। आমি তো ভয়ে আধমরা। ওমা ! বাবা আমার গানের বেশ

তারিফই করলেন। কিষ্ঠু সহ্গে সেই উপদেশ-আগে শাঙ্ত্রীয় সभ্ৰীতের তালিম সম্পৃর্ণ হোক, তারপর অन্য কथা। বাবা চেয়েছিলেন নিজ্রের হাতে আমকে তৈরি করতে। কিি্ট বাবার সেই স্বপ্ন সত্যি হন না। आমার বিয়ের আগেই বাবা মারা यान।

ভয় ছিল, বিয়ের পর বোষহয় আমার গানবাজনা বক্ধ হয়ে যাবে। কিষ্ট সেই আশকা তো সত্যি হলই না, বরং স্বামীর উৎসাহে आমি পেশাদার গানের জগতত পা রাখলাম। বকুলবাগান সর্বজনীन দूर्ञाেৎসবের বিজয়া সন্মিলনীতত গান করার সময় মৃণাল চক্রবব্তীর চোথে পড়ে গেলাম। উনি आমায় সूধীन দাশখপুর কাছে গান শেখানোর জন্য নিয়ে গেলেন। এছাড়া বাণীচক্রেও গান শিখতে ওরু করলাম। সেইসজ্গে বাড়তে লাগन জনসার সংথ্যা।

সেটা বোধহয় '৬৫ কি '৬৬ সাল হবে। সাनকিয়া ব্যায়াম সমিতির অনুষ্ঠানে গান গাইতে গিয়েছি। ওথানে আমি ছাড়াও সষ্ষ্যা মুখ্োপাষ্যায় আর তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান গাওয়ার কथा। आমি তো একদম নবীন শিফ্ধী। অনুষ্ঠান چরুরু আগে থ্রিনরুম্ম বসে আছি। হঠাৎ উদ্যোক্তাদের একজন এসে বললেन সষ্ষ্যা মুখ্থোপাধ্যায় आমার সন্গে দেখা করতে চান। आমি তো আনন্দে লাযিশ্যে উঠলাম। উদ্দেযোক্তারা আমাকে কাহেই একটা বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে উনি অপেক্巾া করহিলেন। স্বহ্নের গায়িকার সামনে দাঁড়িয়ে আমি তো উত্তেজনায় কাপছি। সষ্ধ্যা মুহ্থেপাধ্যায় আমার গানের প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, '‘ूুন খ্রিনরুমে বসে আए কেন ? অনুষ্ঠানের আগে ওখনে থাকলে গানে কনসেনট্রেট করা যায় না। চারদিকে নানারকম চেচচামেচি, সিগারেট বিড়ির গক্ধ...ওর মष্যে একमম বসবে ना। একাঙ্তই यमि অन्ग কোথাও बाয়গা না পাও, গাড়িতে বসে থাকবে। দেথবে, এতে মচ্েে উঠে গান করতে সুবিলে হবে।' সেদিনেের পর থেকে এই অ্যাডভাইস आমি সারাজীবন ফলেো করে এসেছি।

সেই প্রথম আনাপেই উনি সষ্ধ্যা মুথোপাধ্যায় থেকে आমার কাছে সষ্ষ্যাদি হয়ে গেলেন। ఆঁর সত্গে বিভিম্ন জলসায় বড় একটা দেथ্য হত ना। কারণ मिদি খুব চুखि ছিলেন। যে কোনও অनूষ্ঠানে গান করতেন না। आञে খনত্তে, অনুষ্ঠানে অन্যান্য শিল্ধীরা কে কে আসছেন, তারপর ঠিক করতেন উনি গান করেবেন कि ना। आর अँর সরে বাজিয়েরাও निर्मिষ্ট ছিলেন। আมরা জানতাম, সষ্ধ্যাদি গান করলে ত্বলা বাজাবেন রাধাকান্ত নन্দী। দিদির গানের সজ্গে ওঁর তবनाর বোল যেন ক্া বলত। এছাড়াও বেহালাবাদক ছিলেনন সমীর শীল। आর ধাশি বাজাত্ন অলকন্নাথ দে।

একেই বেছে বেছে অনৃষ্ঠান করতেন, তারওপর কোথাও থেয়াল বা ঠূমরি গাইবেন বলে ঠিক হলে তো আর কথাই নেই। উनि সেই অনুষ্ঠানের আলে ছ'মাস কোথাও গান করতেনই না। এরকমই ছিল ওঁর ডেডিকেশন।

এমন বড় মাপের শিক্রী যে এত ডাউন ఫু আর্থ হতে পারেন, সদ্ষ্যাদিকে ना দেথनে বোঝা याয় ना। की অমায়িক ব্যবহার!জোরে কথা বना এক্দম পছন্দ করেন ना। আমাদের সবাইকেও ধীরে ধীরে কথা বলতে বলেন। দিদি সবসময় आমাদের শেখাতেন, ক্ঠ্ঠন্বর উশ্ষরপ্রদত্ত সম্পদ। তাকে কেন

তুমি অবহেন্না করবে？আর একটা জিনিসও সক্ধ্যাদি থুব পছ্দ করেন－কম কথা বলা। অকারণে হা হা করা সঙ্ধ্যাদির এরেবারে না－পসন্দ। উনি মনে করেন，এতে গলারও যেমন বিশ্রাম হয়，তেমনি তোমার একটা সুন্দর ব্যক্তিত্বও গড়ে ওटে।

মেপে কথা বলেন বলেই দিদিকে খুব রিজার্ভড মনে হয়। তবে একই সঙ্গে উনি অসষ্বব आত্তরিক। ওঁর লেক গার্ডেস্েের বাড়িতে প্রথমবার গিৈ়ে তো আমি অভিভূত। অত বাস্ততার মব্যেও কী সুচারুভাবে সংসারের সব কাজ পরিচালনা করেন। সারা বাড়িতে কোথাও এককণা ধুলো নেই। मिদি বলেছিলেন， সারা দিনে গোটা বাড়িটা বারতিন্নেক মোছা হয়। এমনকী， আমাদের সঙ্গে কथা বলতে বলতে দিদি ওঁর পরিচারিকাকে ডেকে বললেন，এথানে ধুলো জরে आছে। একুু ঝেড়ে দিত্যে যাও তে।। ওঁর বাড়িতে যারা কাজ করেন তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই অনেকদিন ধরে ওই বাড়িতে আছেন। কাজ্রের লোকদের সক্গে উনি থুব সুন্দর করে কথা বনেন।

সষ্ধ্যাদি যুল থেতে খুব ভালোবাসেন। ওঁর বাড়িতে ডাইনিং টেবিলের ওপর প্রুুর ফল রাখা থাকে। দিদি বলেন， মরসুমি ফন্न থেলে শরীর ভালো থাকে। সেইসজ্গে গলারও উপকার। গানের গলা ঠিক রাখার জন্য দিদি যাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে থুব সচেতন। ওঁর বাড়িতে উনি আমায় একটা নতুন জিনিস খইর্রেছিলেন। টক দই আর বিটনन দিয়ে শশা কুচি মাখা। বनলেন，এটাকে বলে রায়ত।। সেই आমার জীবনে প্রথম রায়ত খাওয়া। সষ্ধ্যা দি বनেছিনেন কখनও xশা ওধ্রু মূত্থ থবে না। তাতে গ্যাস হয়। সক্গে টক দই আর বিটনুন মিশিত়় খাবে। দিদ্রি বাড়িতে থুব বেশি বার যাইনি। কিন্ত যতবারই গেছি，এরকম উয় অণ্তরিক ব্যাবহার পেয়েছি।

একবার জন্মাষ্টমীতে দিদি আমাদের সবাইকে নেমশ্তন্ন করেছেন। कী সুন্দর ওঁর ঠাকুরঘর। কাচের ঘরে নাডুগোপাল বসে আছেন। আমরা সবাই একসঙ্গে বসে ভোগ থেয়েছিলাম। সেইসল্গে তান্লর বড়া আর জিলিপি। ওঁর মেয়ের বিয়েতেও आমরা থূব आনन্দ করেহিনাম বিয়ের আসরেও को সুন্দর ঠা夭া মাথায় সবকিছू সামলিয়েছেন। কোনও টেনশন নেই। ষীরে সুস্থে মেয়ের মা হিসেবে সব দায়িত্ম পালন করে গেছেন। থাওয়ার সময় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের খাওয়াननल।

আমার বিয়ের আগে বাবা মারা গিয়েছিলেন বলে বিয়েতে সেরকম জ্ৰাক্জমক হয়নি। তাই বিয়ের পচিশ বছর পৃর্তিতে বেশ জমকাল্नে অনুষ্ঠান করেছিলাম। সব্木াইকে ডেকেছিলাম। সক্ধ্যাদিভ এঙ্সছিলেন। বেশ কিছুক্রণ ছিলেন। যাওয়ার সময় তো আমােে ত্রড়িয়ে ধরলেন। সেদিনের আনন্দশ্মৃতি চিরদিন ম नে থাক＜র।

 এবটা শাड़ि উপহার प্রব। একদিন একটা পিওর সিষ্ক শাড়ি
 বিরক্ত হরেন কিষ্̨ সসসব কিছूই হল़ না। হেসে বললেন，
 অख হোয়াহট ট＇？ কানে হিরে। এ২ন বৃন নিজের জন্য শাড়ি কিনি，হা্ধা রঙের শাড়ি ছড়া কিছ্ভ बকনইই ধরে না। এভাবেই আমার মজ্জায়


मिদির কशা 飞ड＜नब ？आমি তथन लেক মার্কেটে থাকি। একদিন সক্ধেরেন্গা রর্য় ছুকটাক বাজার করছি। একজন


আমার বিয়ের রজত্য়়্তী পৃর্তিতে

 কক आবার आমায় ডাকল? দেথि সষ্ধ্যাদি গাঙ্ডির <ানना दाइ অক্প একটু নামিয়ে আমার দিকে হাসি হাসি মুट্ তাক্ত্য় আছেন। জঁর ড্রাইভারকে আমাকে ডাক্ভ পাঠিয়্যছিহলন। আমাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিদি জ্জিজ্ঞাসা করান্নন, ‘এখান্ন কী’ করছ?’ আমি বললাম ‘একটু টুকটাক বাজার করছি।’ ঔনে जिमि বनलেন, ‘४রো, তোমার পাড়ায় একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। স্সখানে উদ্যোকারা তোমায় ডেকে এইভাবে পরিচয় করিয়্য় দিলেন-বনশ্রী দি'কে আমরা রোজই দোকানবাজার করভে দ্দVি। সেটা তোমার ভাল লাগবে? নাকি যদি বলেন-বনশ্রীদি খুব বাঙ্ত। আমাদের সঙ্গে তো দেখাই হয় না, সেটা ভাল লাগবে? সবসময় একটট দূরত্র বজায় রাথবে। তাহলে দেখবে नোকে তোমার কদর করছে। এটা সষ্ষ্যাদি निজের ক্ষেত্রেও সবসময় মেনেছেন। আর ঠিক এই জায়াততই ওঁর সন্গে আমি সুচিত্রা সেনের অভুত মিল ঋুঁজে পाই।

একবার কিষ্ু দিদি আমায় বেশ চমকে Fি ছহ দ্শেক आগের কথা। মে মাে আমার জন্মা no সকালে इঠাৎ দিদি आমার ফ্য্যাটে এসে হাজির। আম ज৫টা শাড়ি উপহার দিলেন। आমি তো ভাবতেই পারহি, ,ম না দিদি आমার জন্দদিন মনে রেখেছেন। সেদিন দিদি বেশ খানিকস্মণ आমার বাড়িতে ছিলেন। পুরো ফ্যাঁটটা ঘুরে লেখলেন। ফ্যাটটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দিদি তো খুব খুশি। বলললেন, 'বাঃ সামনে দুটো বড় বড় গাছ, তোমরা তো থুব হাওয়া খাও।'

গানের ক্কেত্রে দিদির কাছ থেকে কত থুঁটিনাটি যে শির্থেছি , বলে শেষ করতে পারব না। সঞ্ঞারীর অংশ গাইবার সময় দিদি মুখটাকে মাইকের কাছু নিয়ে যেতেন। এতে নাকি ভাল এঞ্সে্রেশন আসে। এছাড়া গানের মুড বুকেে টোন ডেঞ্র-এসব তেে দিদির কাছেই শেখা। লাইট ক্ল্যাসিক্যাল,

आনল্দের গান, দूঃণের গান—यে কোনও ইমেশননই সন্ধ্যাদি'র গান্ল অন্য মাত্রা পেত। সবাইকে যে কী স্নেহ করতেন উनি। ড্রি তো বनि, গানের সংসারে সস্ধ্যাদি আমার মা।

এবার ছোটবেনার একটা ঘটনা বনে গক্রের ঝাঁপি বক্ধ е্ভ ; স্সবার দার্জিলিং বেড়াতে গেছি। আমার দাদার একটা जা।বার্ডিয়ান ছিন। দার্बিनितের ম্যালে গাছতলায় বসে দাদা
 গাল নালাবার’ গানটার প্রিলিউডটা বাজাতে ঈরু করেছে। ज্রার জামি গানটা ধরেছি। কিছুক্ পর দেখি চারপাশে
 ফুগ্নदপ্পি (ব্রাতাদের থুব মনে ধরেছিল। এই ঘটনাটায় অ্ল্লর সাত্গ সঙ্গে খুব কনফিডেড্সও পেয়েছিলাম। মনে হভ্রেছ্ন, না, সিরিয়াসলি করলে গানটা আমার হবে।

গান করার সময় ছেটবেনায় ওঁকে নকল করতাম। কিস্তু পার সুধীন দাশগুপু, প্রবীর মজুমদার-এঁদের কাছে শিখতে গিক্য় বুঝলাম নিজের স্বকীয়তা ছাড়া শিষ্ধী হওয়া যায় না। t্রাদদর ক্থা ওেনেি বনেই আজ এই জায়গায় আসতে পপরেছি। নইলে হয়তো সক্ধ্যাকন্ঠী হয়েই থেকে যেতাম।

তবে আমার বনআ্রী সেনগুপ্ত হয়ে ওঠার পেছনে সষ্ধ্যাদি'র প্রভাব আর আশীর্বাদ অনস্বীকার্य। সষ্ক্যাদি অসুস্ হভয়ার পর আমার সঙ্গ এথন যোগায়াগ আগের থেকে অন্নে ক্ষীণ। জানি না, রোববার-এ এই স্মৃতিচারণ সক্ধ্যাদি পড়বেন কি না! यमि অজান্তেই পড়ে ফেলেন, यদি আनসোছে মনে পড়ে যায়, আমাদের ফুন জन মেঘ বৃষ্টিদিল্নে দিবারাত্রির কাব্য, শ্রাবণসষ্ধ্যার পর জেগে ও! কী মিষ্টি ছিল সেই সকাল, সোনা ঝরছে, ঝা দিন—দিদির निশ্চয়ই মনে পড়ে যাবে। গো গানশুলো।

শ্রাবণ
সন্ধ্যা

## সেই সন্ধ্যা

বুক ঢিপঢিপ, পা ঠঠঠক, গলা ఆকিহ্যে কাঠ, সায়েনসিটি উপচে পড়া ভিড়-এমন সময় দিদি ডাকলেন ডুয্যেট গাওয়ার জন্য। শ্রীকান্ত আচার্य

 কানায় পরিপৃপ্ণ। তিনধারণের জায়গামাত্র নেই। উত্টেনায়

 ভাবত্তই কেমন ভ্যে দোর লেলে যাচ্ছ, পা ঢো গায় অবশ

 সস্গীण। आর সেকেম হাশ-এ ছিন ডূর্যেট। পাना করে আমার





 নেই। ভাবনাম, বোষহয় আর গাইতে পারব न। কিষ্ব তারপর







 ভোরবেলার ফ্লাইটে আমেরিকা চলে ভ্যেত হর্যেছিন আমায়।


 निढে পারেन नि! এরकমই সষ্ষ্যাиি । গনবাজनाढ़ একটা


মনুষ কতটা ভানবাসতে পারেলーসৌ্ একমা|্র দিদিকে















 আমা পছহ্লের।

গান গাও্যার সুবাদ্, ওনাৰে থুব কাহ থেকে দেখার


 ছিনাম। ভেবেছিনাম, পাচ-पশ মিनिট বসুন आর চলে आসব।




 भाड़िन। । आর একটট ব্যাপার হन, अनाর বাড়িতে গেনেইই উनि

 বাড়িতে। পরে जবশ্য অারও দু তিনবার ওনার বাড়িতে भिफ्रেহ্নিাম।




 भाऱिकाइ!


 ম্নলশ ! গানের সত্গে কথনও কোন आপস করেন नि উनि।


 ইন. だর গান্রে প্তি ডেডিকেশন।



लशख्टन ऊनि।








 গাও্যার cove করেতেে। आপনারা জনানে অবাক




 आমाক।

 মানूষকে সেই ধ্রেণা জোগায়, দেখায় সেই শ্পষ-या
 হয়ে উঠতে সাহাय্য করে।


## অনিঃশেষ পথচলার চিছ্

'Hindu tradition acknowledging that there can be many ways to God help Christians to question those of their beliefs which have led them to deny the validity of other faiths, and all too often the validity of other Christian traditons than their own'
-Mark Tully; 'India's Unending Journey.'

মার্ক টুলি মানেই বিবিসি। আর বিবিস-র এই ঢ়িফ কমেনটেটারের দীর্ঘ ৪৩ বছরের অভিও্তত, अনূভূতি, ভারতবর্य কীভাবে তার দৃষ্টিভঙ্গী, চিস্তাধারায় বদন এনেছে তাই নিয়েই 'India's unending Journey.'। সম্প্রতি ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইর্রেরিতে এই বইটি উদ্বোধন করলেन রাজ্যপাল গোপাল কৃষ্ণ গাষ্ধী।

১৯৩৫ সাল-এ, কলক।তায় মার্কের জন্ম। দশ বছর বয়সে চনে যান ব্রিটেনে। কলকাতাত় থাকাকানীন কড়া শাসন্ন মানুষ হয়েছেন। কেমব্রিজ কলেজ থেকে বেরিয়ে

ঠিক করেন প্রিস্ট হবেন। ভর্তি হন निংকন থিয়োলজিকাল কলেজে। মাত্র দুটো টার্মের পর বুঝতে পারেন এটি তাঁর কঙ্মো নয়। বিবিসিতে চাকরি নেন। ১৯৬৪ সানে চলে আসেন ভারতে তবে এবার দিষ্মিতে, বিবিসির মুথ্য ধারাভাষাকার হয়ে।

সেই তুু হন অনিঃশেষ ভারতএ্রমণ কাজের শাঁকে লেখালनখির রসদ সং্র্যহের অবিরাম প্রয়াস। আপনার জন্ম ঢো কলকাতাতে। সেই ছোটবেলার কলকাতাকে মরে পড়̣ ?

হ্যাঁ কলকাতারক মরে সড়̣। ত্বে আরও বেশি করে মনে পড়ে ধ্র্রেনে করে দার্জিলিং যাওয়ার কথা। फশ বছর বয়সে আপনি ব্রিটেনে চলে যান। আপনি निজে বলেছেন যে আপনার ঠাকুমা ฆুব কড়া শাসর্নে রেথ্থেছিনেন আপনাদের। বना बেতে পার্রে তিনি হিন্দুদের খানিকটা ঘৃণা করত্তে। আপনার কোনও হিন্দু बन्बू ছिन ना ?
(হাসন্লন) আসনে আমার ঠাকুমা ভয় পপতেন পাছ্ছে আমরা হিন্দু!দের সঙ্গে মিশে ক্রিশচ্যোনিটি ভুলে যাই।
উनি হিন্দুদ্দের ঠিক ঘৃণা করতেন না তবে 'লস অফ ক্রিশ্শচিয়ানিটি'র একটা ভয় তার মব্যে বাসা বেঁেেছিল। যদি আমি বদলে যাই তাই ছোটবেলায় আমি खৈবু মাত্র ইংলিশ বাচ্চাদের সক্গেই খথলার অনুমতি পেতাম।
দীর্ঘ $8 ৩$ বছর কাট্ত্যে দিলেন ভারততবর্ষে। ঢাকরি নিত়़ ভারতে আসাটা कि ইচ্ছা করে না জাস্চ কোয়েনসিডেন্স ?

এরেবাররইই কোয়েনসিডেন্স।
কতహ্কো ভারতীয় ভাষা শিদ্খেছে এই দীর্ঘ সাংবাদিকতার জীবনन ?
(হেসে) आমি হিন্দি জানি। কিন্তু মজার বিষয় হন
आমি হিন্দিতে কথ্থা বলনে এথানক্ার ন্নাকক
ইংরেজ্রিতে উত্তুর দেয়।
'Catholic Neurosis' বढ़ে একাট টার্ম ব্যবহার করেছেন এই বইতে। পড়̣ মনে হয়েছহ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির বিরুক্ধে বা বিপরীত এটি। ঠিক এই কারণেই कि আপনি थ্রিস্ট হতে পার্রেনি?

ক্রিশচিয়ানিটির মভে এই ব্যাপারঢা দোযের।
মানুষের প্রবৃজ্ভির অনাত্ম সেঙ। মেয়েদের দিকে
তাকান্লা বা তাদ্র নিয়़ ভাবা এগুলো করা মানেই
পাপ। আর আমি যখন লিংকন কলেজে ভর্তি হই
বুঝত্ত পারি বে এভোটা কঠঠারতা আমার সইবে না।
আপনি বনেছেন যে আমাদের এখন মোবইল সমাজ।
निচू জাতীর नোকেরা এখन অনেক সহজেই ওপরে উঠতে পারহছ। তবে একটা ক্লাস কনসাসনেস চলে এসেছে। आপনার কি মনে হয় না যে ভারতবর্ষ একটা বিদেশি অবয়বে নিজ্রেকে তৈরি করেছে?

ঘ্যা, ঠিকই তাই। একটা ও্যপনিবেশিক ইন্যফিরিয়রিটি
কমপ্লেক্স আছে এই দ্রশে। এর ফালে অপনিবেশিক
চিন্তাধারা এখান্ন প্রবাহমান। ধরুন যেমন ভাষা। ৷ে দেশের নিজ্ম এততুলো ভামা সেথানে ইংরেজ্রি ভাষা lingua franca, হয়ত এরত সুবিধা আাছ কিন্ুু নিজ্জের দেশ্রের ভামার ,তা ফতি হয়। ఆধু ভাষা কেন প্রায় সমন্ত বিষয়েই পাশ্চাত্য দেশের কাঠামের ওপর এদhশের ভরসা। এই যে বলনেন ক্লাস কনসাসনেসের কথ্থ এটাও একটা বিদেশি एেনের্মেন। কাস্ট কথাট ভারতবর্ষ্রের, ক্রাস নয়। মৃন জায়গাটা ছন সামাজিক বিভাজ্জন। আমার মন্ন হয় অই বে মুষ্টিময় কয়েকজন্নের হাতে যে সম্পদের যাবটীয় মানিকানা সেটাকে দূর করা উচিত।
 পাক় পায়ে জড়ানো। এভাবে কি সত্যি উন্নয়ন হবে? ভারতবর্ষ্বে সব চাইতে বড় সমস্যা দুর্নীতি।

প্রত্যেকটা স্তরে দুর্নীতি জড়িয়ে আছে। রাঙ্তাঘাট প্রচুর তৈরি হাছ্র, শিল্পায়নও হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু দুর্নীতি যেখান সবচেট্যে বড় সমস্যা সেথানে এগুনো কি সত্যি উন্ময়ন এন্রে দেবে?
'Death of Religion'-এर মানে कী?
রিলিজিয়ান বা ধর্ম এখন অনেকের কাছে অপ্রাসপ্পিক, অત্যৈক্কিক। মনুষ্যঙ্ঞানের অতীত এমন কিছু আছে যা মানুহ্েে অধীত জ্ঞানের চেয়ে বহ্তুণে বড়। ঠিক এমন সব প্রশ্রেরই উত্তর দেয় ধর্ম। তবে এটা অনেকে মানেন না।
বशৃप्रবাদ (pluralism), युক্তিबাদ (rationality), বस্শুবাদ (materialism)—এদের যোগ সূত্র আছ্ (बानఆ?

আমার জীবনটা প্রথমে একদিকেই চলেছে। ছোটবেলায় ন্যানির শাসন আর তারপরে ছিন্ন থিয়োলজিক্যাল কলেজ। ক্রিশচিয়ানিটির সক্গেই আমার একমাত্র পরিচয় ছিল। ভাবতাম মোক্ষ বোধহয় একমাত্র ক্রিশচিয়ানিটির মধ্য দিয়েই লাভ কর়া যেতে পারে। তারপর যথন ভারতবর্ষে এলাম, হিন্দু ধর্মের সঙ্গে পরিচয় হন, দেখলাম এখানেও একই ক্থা। প্লুরালিজম-এ বিশ্পাস করতে শুরু করুলাম। বুঝলাম যে সব ধ্মই ভগবানের কাছে প্ৰীঢছ দেয়। এখন যুক্তিবাদের যুগ। ধর্ম যুক্তি দিয়ে বোঝালনা যায় না। মানুষ এখन বড্ড বেশি বস্তুকেন্দ্রিক। অनীক কোনও কিছুতে বিশাস করতে চায় না। আর ঠিক এই কারণেই হয়তো
স্পিরিচুয়ালিটির জায়গা নেই। আমি বলছি না মানুষ সবকিছ্র তাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাক। তবে একটা ব্যানেন্সের প্রয়োজন অছে।
আপনার কি মনে হয় না বে বেশিদিন ব্যালেশ্স রাখলে it evens out?

आমি মনে করি ব্যালেন্স থাকলে জীবনের ওঠা পড়াকে সমানভাবে হ্যানড়েল করা যায়।
এত বছর ভারতে আছছন। কী چৈতে সবচেয়ে ভাল नाগে?

ভাল লাগে অন্নক কিছু তরে কলকাতাতে এন্ল
ইলিশ খেতে ইচ্ছে করে।
কোন অভ্রিনেতাকে ভাল লাগে ?
আমজাদ খান আর অমরেশ পুরি। হেসে
বলরেন—আমার থুব শच ছিল অমরেশ পুরির সঙ্গে
অভিনয় করার। অভিনয়ের বাাপারটা সফন্न না रলেও উনি আমার এই ইচ্ছা শুনে একবার ফোন করেছিরেন আমাকে। ফোন্ন ওনার হ্যাল্লা শোনার পর আমার যা বুক ধরফরানি হয়েছিল্ল তা আর বলবার নয়।
আচ্ছা আপনার কি মনে হয় না মার্ক টুলি যেমন প্রত্যেকটা ঘরে জায়গা করে নিত্য়ছিন এখনকার কোনও করেসপনড্ডেন্ট ডেেম घরোয়া নয় ?

উম...আসর্গে এর দুটো কারণ আছে। আমি যতদিন ধরে এথানে আছি এখন ততদিন ধরে কেউ থাকে না। দ্বিতীয়ত টেनিভিশন এবং থ্রিন্ট মিডিয়া এখন অন্নক এগিয়ে গোছ। সাক্কাংকার বর্ণিনী মৈত্র চক্রবত্তী

বাংলার
মুখ

## 0／2］$\times \square$ माओल

গাছের ডান থাকনে，পাখি জিরোতে আসবেই，গেরড্তের ঘর থাকলে， অতিথিও আসরে দুদণ জিরোতে। হোক সামান্য ভাত ডাল，তবু সবার জন্য অন্ন মাপা，কেউ না খেয়ে ফিরবে না এই ভুবনগামা। গেরন্তর কান্র সে কথাই বে বলে যায় ইস্ট্চিমুমু পক্ক।
জয়া মিত্র

## 


 यাওতিজনে ঘর উঠ্ঠেন গমগম। কুমম অতিথি নো


 भाকলে সেখান্ন অতিথি आসরে，এটা তো ধরো একটা
 জ্রিরোত বসবেই। বাড়ির সকলের থাজয়া দাভ্যা হুকে

 आमन ঙেমে তাড়াতাড়ি উঠঠ তাদের পা－＜ৌাध্যার জन দिত গামঘ দিड তারপর आসন পেতত জन巨ড়़ দিয়ে
 घরে মানম এনে তাকে ハে जাত জन দিত্ছই হরে।





এথन，একদিन দू＇দিन ना হয় अতিথिमজ্জनকে থালার

 आার সে जাन नालে！बাড়ির কেউঔ কোনঔদিন একাঁ







 थাকে। બেরশু ঘরে বৃম্ ऊাড়াতড়़ িिর্যে লে বাড়ির বটকে থবর দিত্যে आলে
 ইम्पिकूपूय भाधि।



 जाति जान नाগত। অनেকদিন आハে नाকি ক্ষেতে


 পোে কেবন পরিষ্ষা থাनाঢि এনে গাহ থেথে ভাত








 পরে ঢোমার সৌ ক্য়ি जাত কম পড়বে।



নিজেও অনেক গল্প জ্রোগাড় করত। সেইসব গল্প্প জোগাড় করার একটা জায়গা ছিন। দোতলায় রান্নাঘর ৯েকে বাক্সের ঘরের মাঝথানে যে ঢাকা বারান্দা, যেখানে খাওয়া হয়, তার একধারে একটু উচু সিমেন্টের বেদীর ওপর পাশাপাশি দুটি জলের কলসি বসান। সেই কলসিদুটোর পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে মাকে দেখত। দুটো কলসির গলার থাঁজ্জে ত়ার মুখটা ঠিক বসে যায়। সকালে থুব দুপুরে কিহবা একটু ঝাপসা সক্ধ্যেয় ওথানে দাঁড়িয়ে থাকলে দেথা যায় মা ব্যস্ত হয়ে আসা यাওয়া করছে। থেত্তে দিচ্ছে। কাকা পিসিরা স্কুন কলেজে যাওয়ার আগে অেত বসে। বোন তখন নিজে খাওয়া শিঘছে, দুপুরবেলা তারা পাশাপাশি খেতে বসত, বোন ভাবে সেও নিজ্রে নিজ্রে খেতে পারে। তারপর যখন উঠে দাঁড়ায় সারা গা থেকে ঝরঝর করে ভাত পড়ল চারপাশে আর কে যেন.বলে উঠল, ঠিক যেন ভাতের গাছ। সে নিজ্ে খুব আস্তে আস্তে খায়। অনেকক্ষণ সময় লাগে তার चাওয়া শেষ হতে। বড় পিসিমা যখন বেড়াতে আসেন, বনেন, 'লস্ষ্মীল্দর জীয়াতে বসিছে।' কথাটা তার মনে থচথচ করত যতোদিন না সে বেহ্লার নক্ষীল্দর জীয়ানোর উপাখ্যান পড়ল। কতদিন কতকাল ধরে নদী আর গারের জলে ভেসে ভেসে যাওয়া। মৃতকে জীবনে ফিরিয়ে আনবার জন্য মৃত্যুলোকের দিকে সেই यাত্রা যেখানে অমরতা বাস করেন। আরো একটি মেয়ে, সুমেধা সীমন্তিনী, গিয়েছিল সেও মৃতকে ফিরিয়ে আনতে জীবনে। স্বয়ং যনের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে সপ্তপদক্মেপেরও বেশি গিয়েছিল সে। তার যাওয়া অরণ্যজালের মষ্যে দিয়ে, মাটির উপরে হাঁট।। সাবিত্রী কি সেইজন্যেই বেরুলার চেয়ে কম আপন রয়ে গেল বাংলার কাছে?

ওই কলসির পেছ্ন থেকে জ্রোগাড় করা আর একটি


একজনকেই সে সারা জীবন্ন জ্রেঠম বনে ডেকেたে,









 তाর লেখবার কथा नয়। অनেক অন্লেক পরর একদিন সে





মा়্ের কাছেই সে ঔনবে তাদের ধনरीन সাयना গৃহ্থ পরিনারেও ঠাকুমার বরাবর্রে নির্দেণের




 কেট দ্রহইই-ও ঢো করত না!

ওই थাওয়ার বারান্দাই আবার বিক্কেলে পড়ারও

 অপ্পিটই তার শ্মৃতি দিদুর সবচেক্যে পরিচিত অগ্গি। বারান্দার সামন্রে দিকে বসে দিদ বই পড়ছেন, তারই


 बোया যায় ना किন্ब 'প্রবীণ पूমি প্রবनবীর মাড়োয়াপতি
 কিছूকিদ্হ নাইন। তাছড়া মাকে পুরোঁ বলে শোনাত
 সতি, ত্বু দুটো একটা তিনটে তো বোলা যায়। সেঞনোকে ধরে ধরেই সে নিজ্রের মনে মনে কিছ্ম ঘবি







 মিহির চ্রুবीী মढেে আক্কিকের সল্গে তার এমন ভাन

 পেত। পৃথিবীর কত বড় একঢা দরজ, या কিना তার এরেবারে আশপাশ্শই লোলা, সেই ভিতরবাগের রং গগ্কু এবারের মতো না-জানাই রয়ে গেল।


# সুর্রত মুখোপাধ্যায় 

## ヶশ

ভজহরির ત্ৰোটা লেওয়া কथায় প্রসাদের্ অশ্বত্তি হয়। কাঞ্ধনপষ্পির যে গরিব মানুষ－জোড়া মাথায় đাকা বয়ে মায়ের ডোগের তৈজস নিয়ে এসেছিন মুথুজ্যে জমিদারের তরফ হতে তারা প্রসাদ পেয়ে উদগার ডুনতে তুনতে চনে গেন। আর এক একটি উদগার প্রসাদকে মনে করিক্যে দিল বিষয় आশয় থাকা সর্বেও কি উডুনচতে হাভাতে সংসারের হাল হকিকত। দিনে দিনে ছেনেপুলেদিগের উদর বড়ো হচ্ছে， সংসারে এসো জন বসো জন তো লেগেই আছে। এ অবস্থায় यদি সদাই বেভুল স্বতাব হয় তাহলে আর সংসার করা কেন। বিनि অপরা九ে প্রায় কয়েরেবদ্ধ আখ্রজনাদের সাজা দেওয়া।

বেলা মধ্যাহ্পারে，যখন বেশ ক－পাত্তর ঘটে গেছে রামপ্রসাদের，বলতে গেনে হঠাৎ করেই সংসার চেতনা মনে এল। এই মনে হওয়ার আশপাশটি দুপুর গড়ানে নামা এবং বিচিত্র লতাগুল্ম đাঁজগপ্ধি，বুন্নো তেলাকুচ্চে，আর ভাট বনে বাতাস शাঁটকানো বাস，তেলাকুচো আর কুঁচ ফলেদের শরীরে বাতাসের খক্তাল，বকুল ফুলের ঝুরঝুর ঝরণ，মও্ত মञ্ত কেয়া বোপে গক্ধগোকুলের উলুক ওলুকের মাথায় ইপটাপ পাকা থেজুর পাত，ডাঁটো আকন্দ বোপে দুপুর চরা শুগালের সন্দেহবাই，খvঘুরপাতার দোলায় উপবিষ্ট চন্ননা－টিয়াদের ক্যাটর ক্যাটর গল্পগাছা，কালো ময়নার শিসবাহারের সমে ফাঁকে মন্তু মানক্ু পাতাদের आয়েশি হেলদোল। এমনতর निত্যিকার अবস্থায় আজকের এই সংসার চেতনার মুতে পড়ে প্রসাদ বিজড়িত গলা তুলে ডাকলেন，ভজ্গহরি－ওরে ভজহরি，একবার ইদিকে আয় ना বাপ।

ভজহরি নিকটেই ছিল। একটি শিঔ তালগাছতলে দুপুরের থথায়ারি ভাঙছিল। যেহেতু আজ এখানে প্রসাদ পাওয়া হয়েছে এবং ভোজন দিব্যু হয়েছে，তাই তেনাকুচোর ঝোল আর পুই মৌ্লিলির হতাশ মনে নেই।
－কি হল রে ভজহরি। বলি ঘুমিয়ে গোলি কি？ ঝোপ ঝাড় সরিয়ে ভজহরির ফোলা মুখ আর রক্ত চোখ উক্কি দেয়।－匹ঁ，＜হুরে হাজির আছি।

一বলিহারি，তুইও দ্খেছি যবন ভাষা ক্পচাচ্ছিস। বলি হল কি তোর।

## —দিবানিশি তোমার সঙ্গ করে করে এমন হাল।

প্রসাদ ডান হাতখানি সামনে তুলে বনে ওঠঠন，একবার यাদিকিনি। আমার তক্টাপোশের নিচে একখানা হাতবাক্সো आছে। ঝট্ করে যেয়ে নে আয় সেখানা।

ভজহরি যথারীভি－ธই হৃ＜জার आসবো－বলে



 গেছে।






যেন কতকাল প：$\leq$ ₹










প্রথমেই বার হহ $\approx \underset{\sim}{\approx}$

 জীবনে এই প্রধহ：

নং ১৮く8৮
শ্রীশ্রীরাম
শরণং
পারশী ゝ৫৮：
ইঙ্গরাজ্জা



 হাবেলীসহর ১ぇ＜োন दिघা এূः পর়গাণ উথড়ায় ৩৫ পয়ত্রিশ বিঘা একুনন একান্দ বিঘ ．．্রামাকে মহোত্তরাণ দিলাম निङ জোত করিয়া c্রাগ করহ ইভি সন（অস্পষ্ট）তারিখ 8ঠा खাল্রুन শহর—

রামপ্রসাদ নদীয়াধীপ দক্তথত্তি কাগজ্খধি नেড়ে দেথেন।

ऽূeকার হস্তাক্ষর এই দলিল লেখiকরর। ত্রেনই খাসা মহারাজার সংস্কৃত পাকমারা স্বাক্র। ডাইনে বাঁতয়ে রাজার সौनম্মাহর কপচানো।

কির্শু কোথায় ষোল বিঘা আর কোনখানেই বা উચড়া গ্গামের একান্ন！মাঝে মষ্যে ভাগীদাররূপী কিছু ধর্মপ্রাণ মানুষ ধানপত্র ভাগ দিলেও সে সবই অকুলান। অতঃপর আরও এক্খানি দলিन，তায়দাদ নং ১৮৩৫০

দর্পনারায়ণ রায়，ত্রীরাম রায় ও কাनীচরণ রায় মহাশয়গণ একযযাগে ১৭ চৈত্র ১১৬০ সনে ৮\％বিঘা জমির সনন্দ－

পলাসি ২\％হাবিলিসহর পরগনা
তেতুল্যা ২\％হাবিলিসইর পরগনা
বালিয়া ১\％হাবিলিসহর পরগনা
কাটা পুখরিয়া ১\％হাবিলিসহর পরগনা
ডাসি ২\％হাবিলিসহর পরগনা
দ্বিতীয় কাগজখানি দেখার পর প্রসাদ সেটি নামিয়ে রাথেন বাক্সের ভিতরে। হায়，কাनীঠাকুরানীর করুণায় এই यাবতীয় কাগজলিখন এখন নেহাৎই কথার কথা। কোথায় দাগ নং থতিয়ান নং－এ্রর নিবাস，কোনথানে ভুমির আইল， জমাবন্দী，লাখেরাজ ইত্যাকার হিসাবনিকাশ। সবকিছুই যে এথন একাঙ্গী হয়ে জগাখিদুড়িবৎ সাব্যত্ত হয়োছ। কার জমি জিরেত，কে কাকে দেয়，কে তার ফসল রোপন করে，কর্ষণ করে। কিছুকাল আগে রচনা করা একখানি গীাঁ．তর ड़চছ এক অংশ মনে মনে রপটানি খায়，ইইারারু পাট্তা পেয়ে，এত কি গৌরব বেড়েছে，ওরে স্বয়ং থাক্ত্ড কুশের পুম্ুল，কে কোথা দাহন কর্রাছু．．．।＇

গীতের এই দাহন করা সমাচা＜রর পি巨্ৰ পিছ্ৰ নিঝুম বনভূমিতে বাস্ত পায়়র শব্দ জঠ্ঠ। রামপ্রসাদ দলিল－দস্তাবেজ，
 ভজ্ররিভ। কে জানে，কে এল মধাহৃ পারে，এত বাস্ত সমঞ্ত পায়ে।

রহস্য বেশিস্মণ বহাল থাद্ না। খানিক পরেই আকাট

এই জঙ্গল গড়ের গাছ পালার ফাঁক দিয়ে যে মানুষ মৃর্তিটি প্রকাশিত হয় সে প্রসাদ আর ভজহরি দুজ্জনারই চেনা। শীর্ণকায় তাল ঢ্যাঙা এই মধ্যবয়সী মানুষটির খালি গা। মালকেোঁচা आँটা ময়লাধুতি। গলায় ন্নান সুতো বাঁধা প্রকাগ তাবিজ। উশंককো কাঁচা－পাকা মাথা আর মুখময় অছ্ছে্যা কপচানো দাড়ি－গোফ।

প্রসাদ তাকে দেখামাত্র বনে ওঠেন，এসো এসো গজানন， ঠিক সময়েই তুমি এলে।

কতক হাঁফাতে হাঁফাতে গজানন বলল，বেশি কথা বলার সময় নেই বাপ। যা করার এখনি করো।

প্রসাদ মুহুর্তে স্থির হয়ে যান। সুচারু দাড়ির আবডালে তাঁর চোয়াল কঠিন হয়ে যায়। দাঁত দিয়ে উপর ঠোট বরাবর পেষণ যস্ত্র নামে। নিঃশ্বাস পাত কিঞ্চিৎ বদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি শুধু বলেন，তাহলে খপর আছে কোনও？

গজানन ঝটিতি বলে，খবর আছে বৈকি। তা না হলে এমন করে দোড় দিয়ে আসি！
—বলে গজানন। খপর বলো।
—飞ँ，সেই চাঁড়াল বেক্তির নাম গণেশ। জলে ডুবে
মরেছে，বিস্তর মদ থেয়ে নাইতে নেমেছিল বলে। বয়েস বেশি নয়，পঁচিশ তিরিশ।
—চমৎকার। তাহলে এবার বলো－শরীরে কুঠ
রোগটোগ নেই তো？
ーএকদম পয়পরিস্কার। একটা ফুসকুড়ি অবদি নেই শরীরে।
—বেশ। তাহলে শরীরটি এথন কোথায় আছে খনি？
—আজ্ঞে যথাযথ স্থলেই আছে। মরেছে আজ দুকুরের খানিক আগে। অপঘাত－তারপর কি সব নেশাপঘাত বলে টলে ওদের কুলপুরুত বিধেন দিয়েছে，বড়তির বিলের ধারে পুঁতে দাও। তাই দেওয়া হয়েছে আজ্ঞে।

প্রসাদ একবার ভজহরিরর দিকে কটাক্ষ করেন। ভজহরি সঙ্গে সঙ্গে মাথা কাৎ করে মিচকি গত্টীর হাসে।


প্রসাদ বলে ওঠেন，তাহলে আর বিলন্বে কাজ কি ভজহরি।

ভজহরি দীর্ঘ সায় দেয়，ঠিক কथা，ঠিক কथা।
প্রসাদ নিচু স্বরে উচ্চারণ করেন，বড়்তির বিল। অর্থাৎ বারিতির বিল। জোয়ার ভাটি হয়। গঙ্গার সञ্গে যোগ আছে।

সঙ্গে সঙ্গে ভজহরি জানান দেয়，এখন হাঁটতে আরষ্ঠ করলে বড়জ্জোর ঘন্টাটাক লাগবে। যাকগে，आমি থালে তোমার ఆই কারবারের জিনিসপক্তরশুলো জলদি করে勺ুিয়ে নিই।

গজানন বनে ওঠে，কাল হল গে মभ্গলবার। সেই সঙ্গে ভরা আমাবস্যে। আর আপনার বায়না মোতাবেক ওখেনে একটি বেলগাছও আছে।
—আর কি আছে শুনি？
—কেন，নিঝুম জলাশয়। জनমানুষ নেই এমন তেপান্তর।
－বটে।
—বেশী বিলম্ব কররেন না আজ্ঞে। মড়াটা এখনও টাটকা आছে।

ভজহরি কটাক্ষ，রাখে，টাটকা।
গজানন গর্জে ওঠে，টাটকা বলে টাটকা। একেবারে সদ্য জালে তোলা মও্ত কালবোস মৎস একখানি।

আমদের এই তিনতলা বাড়িটির মাথায় সক্ধে ঘনাচ্ছে।《াঁাকে đাকে পক্ষী ঘুরছে আকাশময়，প্রকাত সব গাছপালা ঘিরে। তিনতলার ছদের সানসেটে এইমাত্র এক জোড়া ভুতুম भৌচা－পেচচানি এসে বসল। জানান দিল，হুম एম，ए্ম ए্ম। বক্কিম চাটুজ্যের শ্বঞ্র সম্পজ্তির প্রকাত্ড বাগানে সাবেক ভূতো বোম্বাই গাছখানি এমনিতে কান্না，সর্বাঙ্গে লম্বা লম্বা چঁড়ওয়ালা পরুাছা সমেত এথন আরও থরতর কাল্লোর দিকে यাচ্ছে। বাড়ির ভেতরে ভাঁড়ার ঘরে শাঁথে ষুঁ দিচ্ছেন লম্বা লম্বা টেনে টেনে আমদের প্রপিতামহী বড়মা। এই শত ছুঁই ছুঁই বয়েসেও কি দম। ওদিককার ঘরে রেডিওয় সক্কেবেলার রম্যগীতি বাজছে। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের পরিচালনায় গান হচ্ছে， রোদে রাঙা ইটের পাজা，তার উপরে বসল রাজা，ঠোঙাভরা বাদাম ভাজা，থাচ্ছে কিত্তু গিनছে না．．．

ভেতরকার লম্বা বারান্দা বয়ে এসেছে আমদের বাইরের ঘর হয়ে। ও ঘরের বাইরে একটি রোয়াক，দুধারে সিঁড়ি। পেছিয়ে এসে সদর দরজা। তার ওপারে প্রকাঔ খোলা রোয়াক। উঠোন，বাগান，ইদারা। ভেতর বারান্দা পেরিয়ে ডান হাতে ওপরে ওঠরার সিঁড়ি। ঠিক সেই ওঠার মুথে বাঁ হাতে জালের দর়জা সাঁটা ঢোরকুঠুরি，ভেতরপানে লম্বা সেঁধিয়ে গেছে। রাতের বেলা তো কথ্া নেই，দিনমানেও বিকট কানো ঘুরঘুট্টি। লাইট জ্লেলে पুক্তে হয়। ওখানে ক্র্প করা থাকে আমাদের বাগানের নারকোল পাতা চেঁছে বার করা ঊাটার কাঠির আণ্ডিন। থাকে গোরুদের থাবার ভৃষি，খোল，ডান ভাঙা，পাতলা তড়ের টিন। পাকা কলা কাদির বোঝা। বস্তা বোঝাই সুপুরি। কাতার দড়ি，বাগান সামগ্রী－কোদান，থুরপি， নিড়েনি，শাবল，হেঁসো，নানা আকৃতির দা，ঘাস ঘাঁটা কাচি। ইদারায় পড়ে যাওয়া বালতি，গেলাস ইত্যাদি ওপরে তুনে আনার ইকড়িমিকড়ি কাঁটা। চবড়ির থাক। সন্দেহ করা，এ ঘরের কোনও কোনে চৌধুরীদের তিন নম্বর সোনার ইট্খানা প্ৗৗতা আছে। থুঁজনে এখনো পাওয়া যেতে পারে।

কালো রঙা চওড়া আর লম্বা সিঁড়ির রাপ উটে গেছে ওপরে। সিঁড়ির বুকে খোপ খোপ নকশা কাটা। ডান হাতে


দোতনার দরর্া। তারপরেই একতলার সঙ্গে মিল রেখে মও্ত দালান। দখিন দিকে প্রকশэ চেহারার দরজাসম সার সার জানলা। বাইরের দিকে খড়খড়ি আঁটা দু－প্রস্থ কবাট，ভেতর বাগে পুরু সার্সি আiটা আর একজ্জেড়া পাষ্ষা। কবাট যাতে উডুক্बু বাতাসে না আছড়ানি খায় সে জন্যে জানলার পাটার গায়ে কাঠের ব্যাঙ বা ফিরকি সাঁটা। বারান্দার গায়ে বাঁ হাতে বাবা－মার শয়ন মন্দির। আর তারই গায়ে বারান্দার দিকে মুখ করা ঠাকুর্দা আর বড়মার ঘর। দুথানি ঘরই বৃহৎ। দৈত্যসম জানनাধারী আর আলো হাওয়াময়। তবে বারান্দার কড়ি－ বরগার ফাঁক－ফোকরে গোলা পায়রাদের সংসার গেরস্থালি।

তিনতন্নার সিঁড়ির আ४খানা উঠে একটি বাঁক। ঠিক ওইখানে রাস্তার দিকের দেয়ালে একেবারে বর্তুলাকার বিচিত্র জানना। তার গায়ে আ४খানা চাঁদ আকৃতির দু－পাম্লায় নকসাধারী দু－টুকরো জননলা তার গায়ে সবুজ রঙ। এপারে কানো বর্ণ দুটি পা রাথার পা－দান। পাশে ছোট বালতিতে জন，মগ। রাতে ভিতে দোতনার মানুষজন ওখানে প্রশ্রাব সারে।

সিঁড়ি গিয়ে ঘা দিয়েছে তিনতলার ঘরে। দরজা থুললে ছোট－থাটো ঘর। ভ্তেরে पুকে ওই ঘরের দেয়াল খাবজে－একাু উচুতে আর একখানি লম্বাটে গুহা ঘর। তিন তিনটি নিছু নিছূ আর ছোট ছোট জানলা। একটি দরজা－ ছাদমুথো। এ ঘরের নিচে একটি তুু কুঠুরি আছে। মেঝের সজ্গে সমান একটি চৌকাণা বিচিত্র ডালা। তার সঙ্গে नাগানো এক্জোড়া লোহার বালা। ডালার ওজন মক্ত। বালা ধরে টেনে प্রুলনে রহস্য খানাস হত্যে যায়। নিচে প্রকাণ ছ－কোণা গহ্রর কিংবা ঘর। ওপরের মেঝে থেকে নিচেকার দূরত্ব প্রায় এক মানুষ। মেঝের দু－ষারে হাত ভর করে নেন্ম পড়তে হয়। নোকশ্রুতি，এই ঘরস্য ঘরে রায়চৌধুরী জমিদারদের ধন


দৌলত থাকত। থাকত হীরে জহরত। আমাের দু-দूটো বাগানের কন্নার কাঁদি খানিক পুষ্ট অবস্থায় বাবা এই অম ঘরের পেটে নামিয়ে দেয়। একরাতেই সব কনা পেকে হনুদ। এত কলা যে কলা থাই, কলা মাখি, কলায় چই এমত অবস্থ।

ছদের দরজজা খুলনেই সেই পদ্যঢির মতো, आনথ সমুদ্দুর। এত বৃহৃৎ বাড়ির মাথায় যাকে বলে ঠিক বাড়ি সই ছাদ। মাঝখানে বেশ थানিক তফাতে ছাদের ওপর ভেদ রেথা টানার কায়দায় আড়াআড়ি লম্বা আর দিব্যি চওড়া একটি বাঁখানো থাক। তার ওপর একটি টিনের বড় ভাভে মাটি ঢেটে ককীমনসা গাছ। এটি নাকি বাড়িকে বজ্রপাত হতে রক্ষে করে। ছাদের আলসের যেদিকেই দাঁড়াও না কেন চোথ তুড়িয়ে যাবে। আম, জাম, সবেদা, জামরুন, নারকোল, তাन, থেজুর ইত্যাকার বাগানের মাথায় মাথায় হাওয়া থিলথিল। দেদার বাতাসসর एֻ খেলা। মস্তু মञ্ত বাড়িদের নিঝুম निরীক্ষण করা। অनেক ওপর থেকে দেथা फ़ूप्र कूप्র মানুষ ঢেঁটে, সাইকেলে। बচিৎ রিকশার পকক পকক। ছাতা মাথায় निপাট বৃद्ध। đাঁকা কাत্বে টাना বাসনওয়ালার ঠন্ ঠনাত্ কাসর। বিशারি কেক-বিষ্ধূট বিক্রেতার ফোকলা মুত্থে হাঁক, কেকআলা-ম্-ম্। আমরা چুनि কি খইলাম-ম্-ম্। অথবা নিঝঝুম দূপুরে-ক্লফি মালাই-ই-ই। হঠাৎ হঠাৎ এক বিহারি মোটা থলথলে বৃদ্ধের ভাঙাচোরা তৈজসপত্র, থবরের কাগজাদি থরিদের বিচিত্র সুরে ছড়া কাটা, ভাঙা পিতল ভাঙা, কাচকডूয়া ভাঙা, বই হো বই—। বুড়োর পেছনে ছেলেপুলেরা লাগরল সে భুতি তৃন্লে অস্থান দেখায়।

হিসেব না করন্নে প্রমাণ হয় বক্কিমবাবুর গোলাপি রঙা দোত্नা শ্র বাড়িটি आমাদের বাড়ির থেকেক উচ্চতায় কম হলেও আড়ায় একইরকম। আর ও দিকটায় যেন গাए গাহালের রাজד্ব ঠাসা। যাকে বলে সবুজঘন জञ্গলগড়। ও

বাড়ির মালিক फिতীশদাদু। शাত সবসময়েই ख্রেঁকা কল। মানে হাপানির ইনटেনার। जারী সুপুরুষ এই বৃদ্ধ। চওড়া ছাতি, বৃষক্কক্ধ আর গৌরবর্ণ। গলায় ไৈढত পাক দিত্যে পরনেও ঠोকুর দেবতা মানেন না। একদা রেরে চাকরি করতেন। এথন সারাদিন এক টঙধারী চচয়ারে বসে বিকটশশী घারखি রেডিওয় সেন্টার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সারা প্থিবীর সং্বাদ শোনন-হরেক ভাষায়। মাঝেে মদ্যে উচ্চাগ সংগীত। নিয়মিত ‘আনন্দবাজার’ আর ‘বেতার জগৎ’ রাখ্থন। আর পাড়ার রিযুউজ্রি কলোনির গরিব মনুষদের ছেঁড়৷ জামাকাপড় পা দিয়ে চালানো ঊষা মেশিনে সেলাই করে দেন। দুপুরে পিড়িতে বসে ভাত খান মশ্তু থলাায়। চারদিকে গэা গળা বেড়াল চোথ মটকায়। দাদूর ভাত गাওয়া দেथার
 তাতে ভাতের মাড়, দू४, ডাল, তরকারী, মাছ, অম্বল, পাকা आম, কলना সব একত্রে চটকে মটকে হাপুস एপুস মুत্যে তোলেন আর থেকে থেকে ঝেঁকা কল টানেন। মাবো মারোই


বক্কিম ডেপুটির কন্যা শরৎকুমারী দেব্যার কাহ হতে এ বাড়ি কেনেন দাদু। তার૯ आগে এক্থানি দলিन आছে। তার টুকরো অণ্শ, ‘...এশমে কোনও তীর্থস্शানে বাস করিবার আমার নিতাষ্ত মানস হইয়াছে। ডूমি আমার পরম উপকার
 সম্পত্তি অমি জেরাত বাগ বাগিচা বাষ্তু পুপ্কর্ণি ইত্যাি স্বামী মহাশत্যের স্বর্গার্থে তোমাকে দান করিয়া निথिয়া দিতেছি...।'

দनिल লেখা হচ্ছে ১৮৭৪ খৃষ্টা<্দে। দানপত্র করে দিচ্ছেন বक्षिম শাखড়ি নৃত্যকাनी দেব্যা।

खबि माल्नू ल
(Бब<ে)

## 

$$
\text { W2 ow } \angle 328 \text { on }
$$

নবকুমরের মুখে ব্যান্ডেড দেখে মাস্টারদা জিজ্ঞাসা করে কী হয়েছে তার। নবকুমার বলে সে ট্রাম থেকে পড়ে গিত়্েছিল। বড়বাবুর সঙ্গে কী কথা হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে কথা এড়িয়ে যায় সে। তাতে মাস্টারদা রেগে যায়। বড়বাবু শেফালি মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। নবকুমারকে একটা প্যাকেট দেন তাকে দেওয়ার জন্য। ট্যাক্সিতে নবকুমারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন নিরুপমাদি। নবকুমারকে বেররতে দেখেই হাত নেড়ে ডাকেন।


উনত্রিশ













 भয়সাख vয়़।
'এদের বাড়িঘর बেই?'
'নাঃ।' হাসলেন নিরুপমাদি, 'জরা ফৃাট থাকে বরল
 চেয়া জঢের आয় কম নয়।'
'গরকার কিছু বালन না? মক্ক্রীরা ट্তে এই রাস্তা দিয়ে निশ্চয়ই যান।'
 চোথ বক্ধ রাখ।' নিরুপমাদি শব্দ ক<রে হাসল্লন।

 বাড়িতে पুকললেন निরুপমাদি। বাইরে অহ্ধকার নেয়ে


গিয়েছছ। কিক্ত এই বাড়ির সিঁড়িতে আনো নেই।
निরুপমাদি সামনে হাঁটত্ত হাঁটতে বললেন, ‘কোনও ভয় লনই। আমাকে ফলো করো।’ তিনতলার ছাদের দরজার তালা খুলে निরুপমাদি বললেন, ‘্যার্থা, আকাশ जातथा ।

ब্বকুমার ছাদ পা কেনে ওপরে তাকাল। ঘোলাটে घাदाশ। ক্যেকটা তারা সেই আকাশে ছড়িয়ে। কিষ্বু দৃশাতা মাাটটই আকর্ষণীয় নয়। এর চেয়ে তাদের গ্রামের স্রাকাশ ঢের বেশি সুন্দর।

ছাদরর একপাশে পরপর তিনটে ঘর। তার এক্টার ন্ররজ্গ খূলে আলো জ্রেনে নিরুপমাদি বললেন, ‘এসো ভাই। বর্যা।
‘sঢা আপনার বাড়ি ?’ নবকুমার একটা বেতের চুরার বসল।

দ্রূর। এই বাড়িটার সব তলায় ভাড়াটট ভর্তি। আমি ছাল্র Єপর এই তিনটে ঘর নিয়ে থাকি। ওপরে বলে ববশ निরাপদে আছি।
'আপনি একাই থাকেন ?'
नা গো। আমার এক ছেলে আছে। কলেজে পড়ে। সে আভ গেছছ তারকেশ্বরে, মামার বাড়িতে। আমার মা এथাল্ ছছলের কাহু থাকেন, ওঁকে নিয়ে आসতে। এখन বলো, कী খাবে? চा কফि ना অन্য কিচ্হ। ना বললে কিক্তু খুব রাগ করব।’
'আপনি এত পরিশ্রম করে এসে চা বানাবেন?’
'ওস্মা। চা বানাতে কষ্ট হয় নাকি? তাছড়া কোনও কোনও কাজ ছেলেদের কাছছ থুব কৃষ্টের মনে হলেও মেয়েরা আনন্দ পায়।

নিরুপমাদির কথা শেষ হততই বাইরে কারও গলা

শোনা গেল জড়িয়ে জড়িয়ে কিছ্ বলছে। নিরুপমাদির মুখ শক্ত হল। বन/েन, 'তুমি একাু বসসা, आমি आসছি।'

निরুপমাদি ছাদে পা রাখতেই নবকুমার چনতে পেল, ‘এই.যে, ঘরে কে? কাকে নিয়ে এসেছ? आমি নেই, কিষ্ৰ ছছুল তো আহে, সে কোথায় ?’
'তুমি আবার মদ থথয়ে এই বাড়িতে এসেছ?' निর़পপমদি চাপা গনায় বনनেন।
‘এককেবারে হাত খাি। জীবনের শেষ মদটা আজ ঘেয়ে ফেলেছি। আর কোনও মদ এথन থেকে গলায় নামবে না। বিশ্ধাস করো। তা বাবুটি কে? যাত্রার?’
'তুমি এখান থেকে চলে যাও!'
‘কেন? আরে লজ্জা পাচ্ছ কেন ? এতদিন এথানে সেখানে লুকিয়ে চুরিয়ে ফস্ট্নিস্টি করতে, এথন সোজা ঘরে তুলে এনেছ। তার মানে সাহস বেড়েছে। দাও না, শ'খানেক হলেই হবে। চেয়ে এনে দাও।'

তুমি একটি ইতর। ঘরে যে বসে আহে সে আমার ছেলের সমবয়সী। তাকে ন্নাঁরা কथা ওনতে দিতে আমি রাজি নই। যাও, বিদায় হও। এभুনি।’
'যাঃ। ছেলের বয়সী? को తুল মারহ? কই দেथि।' জোরে জোরে পা ফ্লে ঘরে রুকে পড়ল নোকটা। তারপর একটা বেতের চেয়ারে শদ্দ করে বসে পড়ল। नোংরা পাজামা-পাঙ্রাবি, মুহ্থ পানের দাগ, লোকট। নবকুমারকে ভান করে দেখ্েে বলল, ‘‘। তাই তো। তা বাবাজীবन, की করা হয়?'
'প্রম্পট করি।’
'বুঝলাম। ওই সৃত্রে আলাপ। তুমি তো নিরুপমার ছেলের বয়সী। তাই তো? आমি নিকুপমার ছেলের বাবা। তাহলে ডুমিও আমার ছেলের বয়সী। কি, ঠিক বলनাম

পুরো নাটকটায় আমি বড়জোর পনেরো যোলো মিনিট স্টেজে থাকব। তুমি তোমার বুক পকেটে একটা সেল ফোন রাখরে। যখনই আমার সংলাপ আসরে তখনই ফোন তন করে কথা －বলবে। आমি আমার বুকের মধ্যে আর একটা সেল ফোন রাখব। কর্ডলেশ রিসিভার কানে গুঁজে রাখলে কেউ বাইরে থেকে দেখতে পাবে না

তে？आমার ना মাইরি，সम্পৰ্কఠলো কিরকম అनिত্রে यात्र।

नित্রপমাদি বনানেন，‘জবার তোমাকে ব্যেত হরে।’
‘শ্যেত তো হবেই। অমর কে রোথ কবে？বুকলে




 হোটেলের সেরা ঘর－！সय বব্থা হিন आমায় জন্যে। आघाর কোনও भ্রচ্চটারের দরকার হত না। একবার
 মढো লেমারি ছিন তথ্।। সব গেन। বিক্রে করে সর্বনাশ হর্যে গেন ভাই। বিয়ে করেছ？করোনি？বেচেে গেছ।
 নিক্রপমাদি চলে গেলেন পালের ঘরে।
＇आপनि आর याब़ा़ अडिनয় করেল ना？＇


‘‘রकম হन（েন ？’

 यাবে।＇হাত বাড়াল লোকট।

दो？＇
 मिज्या लय। कणन भिक्षि।
＇尼－1＇
 निर्জढन आज्ञ মা木হ ত कि তোমা দनের नোকজন

＇खাপনি এসব कী বनঢ్ন？উनि आমা দিদির घढে।＇
＇মटো？এই ক্যাनকাটায মखো বলে কিদू লেই भ্রচ্পটা।।＇হাত নাচাল লোকন।

দ্রুত ডেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নির্রপমাদি বनन，＇নাও，निख্যে দ্র श®।
 মুশ্থ। ঘপ করে সেটা পরে পরেটে পুরে উ্ঠ দাড়াল，





লোকান চলে গেলে নিক্রপমাদি চেয়ারে বলে


 नित্রপমাদি，বিশাস করো，৫ ভে আब এখানে आসবে

आसि ভাবত্ত भाর़िनि।＇
＂উनि cোথায थকেন ？＇

＇धায়ই টাকার জন্যে आcেন ？＇

 ना। को करে बে জ্জাनতে পেরে যায়।＇
＇जরকম হন কেন ？＇
 रल़ा याग？？


 ভাই।＇নিক্পপমাদি ডেতরে চনে গেনেন।


বिষ कि दशनఆ अ्यूত হत্যে উd ना？
＇नाध！＇
দूঢো সc্লেশ，এক भাস সরবভ সাxলল রাখলেন
निर्ञপপापि।
＇आभनि चाব大न ना？＇
‘‘बबाর র্রাত্রে शা।＂

 जाल।
‘তোমাকে শে জন্যে এত কষ্ঠ দিনাহー！＇

‘বড়াবু তে তোমাকে খু পছছ্দ করেনা，সবাই बनशिन।
 बानि ना’

দ্রেের সবাই বনে। সত্রি কথাঢা বনার ভাই ？

 निसूপ্পयाजि？
 করেছে কাউকে কিছू বনাত। কनिকাতায় বাস করcে



 थबरढा मতি नख़।
＇มাস্ট্রারা বनেছে ？＇

 করনে ঢোখ মোরায，कि জনি！’
＇নपूন（েেট এlে আপনার বারোতা বাজ্বে কেন？’

＇বা রে！आমি তথন कী চরিত্র করব？आगকে ঢো न：रिद⿸厂，বউদি এসব চরিত্রে মানাবে না। এথन পব দनে दাস্সি হায় গেছে। এখানকার চাকরি চলে গেলन बোধাধ কাজ পাব না। রোজগার বক্ধ হয়ে যাবে যে।＇ निক্কপমাদি বनলেন，＇তার ওপর তো একটা অজুহাত म涊！

## ＇प्रहार ？

‘எই যে। आমি কানে কম چুি ？आমি निজে বুぬতে পারি লা ：সত্যি বলো তো। তোমার কি মন হয়। কম कि？
＇আপনি তো বনেছেন এবটু জোরে প্রম্পট করতে।＇
＇ওই জন্যেইই ডো তোমকে ডেকেছি।＇
＇मानে？＇
＇ডুুম যদি ঐধু আমারটা জোরে বল তাহনে অন্যদের বুঝতে হবে না যে আমি কানে কম থুনি। তোমাকে তাই সাহায্য করতে হবে।’
＇কो ভাবে？＇
＇भুরো নাটকটায় आমি বড়জোর পনেরো যোলো মিনিট স্টেজে থাকব। তুমি তোমার নুক পকেটে একটা সসল কোন রাথবে। যখনই আমর সংলাপ আসবে cৃনই ফোন অন করে কথা বলবে। আমি আমার বুকের ছ্য় আর একটা সেল खোন রাখব। কর্ডলেশ রিসিভার



 द्ड！बत हरे！

देशर्मांन निएर नढ़न ভ্রু

রেথে，গদিতে রিহার্সাল যখন দেব তথন যেন কে৬ টের ना পায় ব্যাপারটা।

হেসে ফেেনল নবকুমার，＇ঠিক আছে। এইুক করতেই পারি। আজ आমি উঠি। अनেক দুরে যেতে হবে।＇
‘যেতে হবে মানে ？আমি তো তোমাকে পৌছছে দেব বন্েছি।＇
‘ना না। তার দরকার নেই।’
＇দরকার নেই বলজেই হন ？তুমি রান্তা চেনো？’
দরজায় তালা দিত়ে নিরুপমাদি নবকুমারকে নিয়ে একতলায় নামতেই দেখলেন চাঁর ছেলে মাকে নিয়ে বাড়ি ফিরহছে। नবকুমারের সত্গে आলাপ করিয়ে দিতেন তিনি। ছেনে জিজ্ঞাসা করল，＇উনি এরমধ্যে থেয়ে निक्रেছ্ন ？

নারে। মিষ্টি ছাড়া কিছ্ম থেন না।’
＇ণুমি তো ওর জন্যে রান্চা করেছিলে－।＇
‘আর একদিন খাবে। তুই এক কাজ কর，ও রাঙ্তাঘাট চেনে না। ওকে আমাদের যাত্রার গদি পর্য়ত্ত প্পौছছ সিত্রে आয়।
‘বেশ তো। চলুন।’
নির্রুমাদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কয়েক পা হাঁটার পর নববুমার বनল，＇আপনি আমাক একটা ট্রামম पুলে দিন। তাহলেই হবে।
＇মা যে বনन－！＇
‘ট্রামে উঠলে आমার সুবিষেে হবে।’ যাত্রার গদি ছাড়িয়ে সোনাগাছির গলির মুথে ছেলেটির সন্গে নামতে চাইল না নবকুমার।

পরের এপিসোড আগামী রোববার घबि ठाराभम बc्म्याপাध্যায়


হাত বাড়ালেই রাইমা। খুচখাচ ঝামেলা, টুকটাক সমাধান। একটু বন্ধুত্ব আর অনেকটা বিশ্বাস।
চিন্তা কিসের, আপনার কাছে রাইমা আছে




 भाज्ञन, यमि आমার तেজাन্ট थারাপ इয়!

> —রিমি সেন, শামামাজার

পড়ার সময় यদি মাবে মাঝে ছোট ছোট ত্রেক নাও তাহলে সেট। থারাপ কিছু নয়। এতে পড়ায় ৎকঘেয়েমি


 आসবে। কোন '

 বইશুলো হাতের ব ুু না রাইই ভাল। মিডিত্তেশনের অভ্যাস কর্র দেখরে পাররা ত্ত:ন্ত কন্সাসনট্রেল বাড়বে।





 একটা সাধারণ মোबইিল কেনারও সামর্থ্য নেই। সবমিলিয়ে, নিজেকে খুব ছোট লাগহে। কনফিড়েষ্স

भाज্ছি না। অচেनা পরিভেশে निজ্জেে খুব বোকা-বোকা মনে इज্ছে। রাইমा मिमि, आघि निজ্েেকে কীডাবে প্রপার

-রিনা, বসিরহাট
প্রথহেই তোমাকে বলব, पুমি ‘নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে’ এই ভাবনাটা মাথা থেকে একেকারে ঝেড়ে ফেডো। नाমী কলেজে যथন চান্গ পেয়েহ, মন দিত্যে পড়াশোনাট চাनিয়ে যাও। চারপাतে সবাই को ধরনের সানোয়ার কামিজ পরে সেটা ফলো করো। সেই মতন কিঘ্ম ভাन মাनानসই সালোয়ার কামিজ বানিয়ে নাও। ওদের মতো দামি দামি পোশাক পরতেই হবে-এমনটা কিস্ধ নয়। आ আর মাাবাইনের ব্যাপারে বনি, এটা কাজের জिनिम। खभूমাত্র স্টেটাস মেনটেন করুবার জন্য মোবাইন কেনার কোনও মানে হয় না। তাই ইনযিরিয়রিরি কমধ্ধেকস-এ ভোগারও কোনও প্রয়োজন নেই। ওদের সজ্গে সহঅভাবে মেশার চেষ্টা করো। কন্যফ্ডেপ বাড়াও। হেজিটেশন কাট্টেয়ে ख্সেভ্িপপ করো থোলামনে।

আমার সমস্যা হন, আমার দাঁতে হনদে হোপ র়্যেছে। কীভাবে এর প্রতিকার্র সম্ভব?

তুমি একটা কাজ করো। এক চিমটেে বেকিং পাউডার
 এটা প্রতিদিন করতে পারলে উপকার পাবে। এছাড়া সরষের তেনে নুন মিশিয়ে দিনে একবার দাঁতে ঘষলেও উপকার হবে।

আমার নथ্খ খুব সহজেই ভেঙে যায়। আলাদা করে


 যায়। খাবারে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বাড়ান। দু'বেলা দু४ থাবেন। এঘাড়া উষ্ণ গরম জলে জিলেটিন মিশিয়ে নথে निয়মিত নাগান। এথলো ট্রাই আউট করুন, উপকার পাবেন।

আমার বয়স আঠাশ। আমার ঠোটের রং ধীরে ষীরে কান্ো হত্যে यাচ্ছে। थूব সিগার্রেট थই। कী করব?

 आম थाकि। छक्षा आतে, কनकाणास भिक्ष

 চাই। आমার্গ এই বিষब়্ে সের্রক্ম কোন ধারণা नেঁই। এই পেশায় আসতে লেলে बौब्रकম विक्षाभত वোগ্যण প্রत্রোজন, তा यमि आমাबে জাनা৫-তাহলে शूব ভাল হয়।
-अमिट मारा, মूर्विफायाप
সেনস আ্যাভ মার্কেটিং-এর পেশায় আসত্তে গেলে একজ্যাম-এ शूব ফাটাएাটি রেজাল্ট করাটা ডাজ নট ম্যাটার। গ্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেই এই প্রঢেশনে আসা যায়। মানুষের সঙ্গে সহজে মেলামেশা করার ফ্মুতা থাকাটা शুব ইমপরট্যান্ট। সন্গে চাই পরিশ্রম করার মেন্টালিটি। অনেক সময় ছুটির দিনেেও কাজ করতে হতে পারে। সেইভাবেই নিজেকে তৈরি করতে হবে। সো, তোমার প্মাসপढ্যেন্ট-বাকপটুতাকে কাজে লাগাও। আর চাকরি থুঁজতে উঠে পড়ে লাগো।

आপনি একটা কাজ কর্পু। গোলাপ ফুুলের ডঁাটি ছ্সিনারিনে ভিজ্যেয়ে রেথে দিন। সারাদিনে কয়েকবার ১াট্ লাগান। নিয়মিত ব্যবহার করুন, রেজাল্ট পাবেন।

কিছুদিন হন, आমার্র ক্কিনে হোয্াইটটেড-এর সমস্যা দেथা দিয়েহে। कী बর্রন এটা সান্রবে?

一তनिমा চত্রনবট্ত, লেকगাউন
ডুूি প্রতিদিন সকালে হালকা গরম জলে ম氏ু মিশিয়ে খাভ। অர়য় ख্যি প্রডাi্ট ব্যবহার করতে পারলে ভাল। (एেস্য়াশ দিয়ে দিনে দু’বার মুথ ধোেবে। ওটমিন ও দহা্য়র এবটা প্যাক ক্ক্র্যাবার হিসাবে ব্যবহার করতে পারো। এছড়াও জায়ফন্न বেটে দু ৈের সঙ্গে মিশিয়ে ন্াগান্না যেভ্রে পারে।

এই ঠিকানায় লির্থে-সেন সলিউশনস, রোববার, সণ্বাদ



## বিসিবিলা হুলিয়ানা

যেমন বিসিবিলা, যেমন হুলিয়ানা, তেমনই বাঘা তেঁতুল। দক্ষিণী খিচুড়ির সঙ্গে চিকেন কোরি গাস্যি—রোববার-এর পাতে আজ কথাকলি। অর্পিতা চৌধুরী



 ডারত। রেঙ্েেরাঁর গ্রবেশপথথ থোকে টিবিলের


 রেজ্জোরার পরতে পরতে মিশে আছে प্রাবিড় সডতার সनाতन ঐতिए।

 नমুনা-সুসब্জিত গরুু মুथ! কেরলে ওনাম উৎসবে গুু্দের দৌ় প্রতিব্যোগিতা হয়। তখন নাকি এভাবেই
 খাবারের সc্গে সল্গে নজর কেড়ে নেয় অन্দরসজ্জাß। মানয়াनि গেরর বাড়ির বিভৃতি র্াথার পাত্র এথানে কড়িকাঠ থেকে ঝুনন্ত বাহারি ন্যাস্পশেড।
 अভिनবর্দের দাবিদার। को नেই সেখানে? লেওয়ানে রবি বर्মার পেইছিং-অর পালে চামড়ার ওপর ডেষজ রঙ đাঁকা
 কেরালাইট বেঞ্চ, জলभানের জনা তামা भাস, টেবিলে
 प्राবিড়িয়ান লেজাজকে ধরে রাখতে কোনও কসুর করেননি
 ইডলি आর বড়া--ুন্ना ওনের মঢে এই পুরন্না ধারণাকে

হিমঘরে পাঠিত্যেছ্ শারৎ বোস রোড়র বাঘা ভেঁতুন। ভেঙ पित्रেছে अना একটা মিথ-দক্শিণ ভারতীয় খাবার মানেই आयिষবর্जिए।
 आলে যথন এই রেঙোরাঁ उরু হয়, অনেকের কপানেই
 রেন্জোরাঁর মাनिক্রেও। কিষ্ঠ সব आশকায় জन ঢেলে দিनে जिनে বাড়তে লাগল ট্যামারিভ্ভের কদর। आরও ভাল করে


 কাब। কয়েকদিजের মব্যো পা্া ওঠার পাन।।
 घটাनোর কারণ कী? রেঙ্ডোরার সহ-মালিক গুৗতম
 বেড়াত্ গির্যেছিলেন তিনি आর তাঁ দাদা সিদ্ধার্থবাহু। সেখান্ন গিক্যে রাঙ্তার ধারে মুপড়ি থেকে অবস্থাপন গুহছ্থের


 ভারতীয় হেঁসেনরে সবার সামনে তুলে পরঢেই হবে। বেড়াতে গিত্যে স্থানীয় পরিবেশে ওই খাবার থেলেই ওঁরা





<ন্গ দ্ল্রক সময় তিনি ঢোখের জলে নাকের জনে তেসে ए্. छার ত্লেঙ্গানার ঢোঁয়া আছে বলেই অধ্রবাসীদের ই<<< ল্থা ু্রেন সামুদ্রিক মাছ আর চিংড়ির। প্রতিবেশী <্জা <র্লাতক্রে রান্নায় আবার বর্গিদের হানাদারি বেশি।



 ভাসিয়ে চন দস্পিশপৃর্ এশিয়ার नানা দেশে। ওইসব দেশের প্রভাবে তাদের आমিষ রান্নায় ত্র্জ পাতা, এनাচ, কাচা লক্ক, জায়ফন, দারচিনি, গোলমরিচ মাস্ট।

এদের সবার থেকে আবার আনাদা কেরন। ভাস্কো-দা-

গামা আর কথাকনি নাচের দেশে মুসলিম, গ্রিষ্চান, পর্তুগিজ, ডাচ-নানা হেঁসেলের ছোয়ায় পাল্টে গেছে খাবারের রকমসকম। অবধারিতভাবে এসে পড়েছে মাছ আর মাংস।

ট্যামারিল্ড চেষ্টা করেছে এই ঘরানার সবকট্টিকে তাদের সুক্ম পার্থক্য আর স্বকীী়তত বজায় রেথে পেশ করতে। তাই মশना আমদানি করা হয় তামিলনাডু আর মশলার স্বর্গরাজ্য কেরন থেকে। কারণ কানপাসি, স্টার आনিস, মারাঠি মুগ-এই বিশেষ বিশেষ মশना সঠিক जनूপানে না भড়নে রাম্মার সেই তারই যে আসবে না। এইভাবে থেয়াল রাখা হভ্যেছে যাতে স্থানবদলের সক্গ সঙ্গে রান্নার গোত্রান্তর না ঘটে যায়।

কিত্ঠু দ্রাবিড়-কুম্বলের দেশের খাবার দাদার দেশের মানুষের মুতে রোচাতে কিছু পরিবর্তন করতেই হয়েছে। কমাতে হয়েছে নারকোল ত়েল আর মশলার ব্যবহার। তাতেই কিস্ডিমাত। ভেতো বাঙালি হই হই করে খাচ্ছে কুর্গ চিকেন, ফিশ পরিচড্ড, কোরি গাস্যি আর কোরিয়েশ্ডার রাইস। এর আগে এই রেঙ্ভোরার মালিকানায় কিছু বদল रয়েছে। সেইসগ্রে নতুন ঠিকানায় আসার পর আরও একটা পরিবর্তন এসেছে। দক্ষিণ ভারতীয় খাবারের সজ্জ্গ সঙ্গে ট্যামারিম্ডে এবার থেকে মিনবে তন্দুরি রান্না।।

বাঙালি রাম্মায় আচার অম্বল বানানো আর পুজোর বাসন মাজা ছাড়া তো তেঁতুলের সেভাবে চনই নেই। হেঁসেলে তেঁতুল একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। তো এই দ্বিতীয় व্রেণির নাগরিকই ইদানীং অনেক কিছ্ম শিথিয়েছে বাঙালিকে। ট্যামারিলু না থাকলে আমরা বোধহয় জানতেও পারতাম না আমাদের মতো কেরালাবাসীও চেটেপুটে থিদিড়ি থান। সেই খাবারের নামটা কিন্ত্ বেশ খটমট-বিসিবিলা হুলিয়াना। মानয়ানি ভাষায় বিসিবিना মান ডাन সবজি মেশানো ভাত। आর হুनিয়ানা মানে মেশানোর কায়দা।

ছোটবেলায় হজপজ (Hodgepodge) বানান মনে রাখার জন্য যতই 'इডজে পডজে' 'হডজে পডজে' আওড়াই না কেন, রান্নাঘরের হজপজ থিচুড়ি নিয়ে আমাের আদিদ্যেতার শেষ নেই। শরণার্থী শিবির থেকে অষ্টমীপুজোর ভোগ-কোথায় নেই থিছুড়ি ! यদি ভাবেন চানে-ডালে বসিয়ে দেওয়া সেই থিচুড়ি থেতে ট্যামারিশ্ডে ঘ্রটব কেন, তবেই তুল করবেন। উপকরণ এবং স্বাদ দুদিিকেই কিত্তু বেশ আলাদা ব্যাক ওয়াটার আর বাইচের দেশের থিচিড়ি। সঙ্গে সাইড ডিশ নিতে পারেন কোরি গাস্যি। ইলিশ মাছ ভাজাকে না হয় একদিন এই চিকেনের


প্রিপারেশন দিয়ে রিপ্লেস করলেন!
বাঙালিরা এখনও এই খাবারে সেরকম অভাঙ্ত হতে পারেননি বটে! কিষ্ঠ যারা একবার এক্সপিরিমেন্ট করেছেন, তাদের এক্সপিরিয়েন্স এত ভাল যে তারা বারবার এই বিজাতীয় খিচুড়ি খেতে চান। আর মারোয়াড়ি বা তজরাতি পরিবারের কাছে তো বাঙালি খিচুড়ির এই ছোটবোন একেবারে হটকেক!

সুকুমার রায় ‘খিদুড়ি’ ছড়ায় যতই লিখুন না কেন, ‘হঁঁস ছিল, সজারু, (ব্যাকরণ মানি না),/হয়ে গেল "ইাসজারু" কেমনে তা জানি না।' ট্যামারিশ্ডে কিক্তু রান্নার ব্যাকরণ ষোলোআনা মেনেই তৈরি করা হয় বিসিবিলা শুলিয়ানা।
'মালগুডি ডেজ'-এর ‘অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে' গক্পে তেঁতুল গাছের তলায় ভাগ্যগণনা করতে বসত এক ভগ্ড জ্যোতিষী। কিষ্ুু শরৎ বোস রোডের এই তেঁতুলতলায় ঠকবার কোনও প্রপ্মই নেই। কারণ এখানে স্বামিনাথনের দেশের শ্যেফ-এর কড়া নজরদারির নিখুঁত নিক্তিতে মাপা হয় রান্রার কোয়ালিটি কন্ট্রোল। তাই ভোজনরসিকের রসনার বাসনা পুর্ণ হবেই হবে।

এক প্লেট বিসিবিলা হুলিয়ানা করতে ন্নাগবে

চাল—৭৫ গ্রাম
অড়হর ডাল—২৫ গ্রাম
সজনে ডাঁটা-8 לুকরো
ছোট গাজর——টা
মটর শঁটি—৫টা
মিষ্টি কুমড়ো—8টুকরো
গোটা গরম মশলা—৫গ্রাম
ত্তেতুল—৫গ্রাম
কারিপাতা—৮টে
হিং—১চিমটে
ছোট পেঁয়াজ-8টে
ওুকনো লক্কার ঔঁড়ো-স্বাদমতো
নুন—স্বাদমতো
ঘি—8 টেবিল চামচ
সাদা তেল/নারকোল তেল-২চামচ

সম্বর মশলার জন্য লাগবে
টিন্ডাল—8গ্রাম
ধনে—8গ্রাম
জিরে-সামান্য
দারচিনি—২টো
মেথি—সামান্য.
গোলমরিচ—২চিমটে
ওকনো লক্কার গঁড়ো—>গ্রাম
হিং-১চিমটে
এবার
প্রথমে সম্বরের সব মশলা একসজ্গে শুনো কড়াইতে নাড়াচাড়া করে নিন। এবার এই মিশ্রণ মিক্রিতে পেস্ট করে নিন। মশলার এই পেস্ট আলাদা করে রাখুন।

এরপর ভাত করুন। থেয়ান রাখবেন ভাতটা যেন একটু গলা গলা হয়। তারপর ডাল সিদ্ধ করে নিন। ভাত আর ডাল আলাদা আলাদা রাখুন।

এবার সম্বর বানান। তারজন্য কড়াইতে প্রথতম তেল দিন। তাতে গরম মশলা, মমথি, সরষে, কারিপাতা, అুকনো লক্কা দিয়ে ফোড়ন দিন। এবার এর মব্যে দিন হিং। একাু নাড়ার পরে তাতে সজনে ডাঁটা, গাজর, মটর ঞঁটট আর কুমড়ো দিয়ে দিন। তারপর তাতে পেস্ট করা সম্বরের মশনা দিন। এরপর এতে নুন দিন। সবার শেশে এতে সিদ্ধ করা অড়হর ডাল মমশান। নামানোর আগে তেঁতুল দিন। আপনার সম্বর তৈরি। এটাকে আলাদা করে রাখুন।

একটা পাত্রে ঘি গরম করুন। তাতে ছোট ছোট করে কাটা পে*য়াজ, কারিপাতা, শুকনো লক্丨ার अঁড়ো, তেঁতুল आর নুন দিয়ে সাঁতলেলে নিন। এবার এরমষ্যে সম্বর মেশান। কিছ্ছুক্মণ পর এতে ভাত দিয়ে দিন। তিন-চার মিনিট ধরে ভাল করে মিশিয়ে নিন। নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

এক প্সেট কোরি গাস্যি করতে নাগবে
বোনলেস চিকেন-১০০ গ্রাম
সাদা তেল/নারকোল তেলー৩ টেবিল চামচ
গোটা ধনে—৫ গ্রাম
গোলমরিচ—২ গ্রাম
গোটা জিরে—২ গ্রাম
দারচিনি—৩-8 টে
গোটা মেথি—> গ্রাম
রসুন-৫ গ্রাম
আদা—২ গ্রাম
ওকন্নো লঙ্কা—২ গ্রাম
নারকোল কোরা—>/8 মানা
ত্তেতুল গোনা-স্বাদমতো
কারিপাতা-কয়েকটা
নুন—স্বাদমতো
টমেটো পিউরি—> চামচ

## এবার

প্রথমম সব মশলা একসর্গ পেস্ট করে রাখুন। এবার কড়াইতে তেল গরম করুন। এতে দারচিনি, মেথি, কুচনো রসুন, কারিপাতা দিয়ে ফোড়ন দিন। এরমধ্যে মাংস দিন। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর নুন, টমেটো পিউরি, পেস্ট করা মশলা মেশান। ভাল করে সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। নামানোর আগে তেঁতুলগোলা জল, ভাজা রসুন, নারকোন কোরা ভাল করে মিশিয়ে দিন। नाমিয়ে বিসিবিলা হুলিয়ানার সঙ্গে পরিবেশন করুন।


Approach Roads \＆Bridges
Multi－product SEZ＇s
Several Small \＆Medium Scale Enterprises
Health，Education \＆Residential Developments

## Over 17 lakh job opportunities



## Coming Soon



A City of New Cppartunities
Fov the growth and transformation of the econamic and sacial landscape of West Sengal，


## নিউ টাউন কলকাতায় প্রকৃতি আপনার খুব কাছে



ঝোলা জায়গা, প্রচুর আতো ও সবুজ্রে ঘেরা এ্রকটি বাড়ীন कथा তাবুन । খ्रीণউड बमियেम্টস, निউ টাউনে 8 ơ 3 आघাদ্দে \&
 সবুজ্রের চোঁয়া । চাহিদার তুननाয় आরো বেশী ঝোनाমেলা खाয়গায় भ্রাণভजে निঃख्याস निन। বিষ্যাত इ्थতি अब্ষ্য চৌৈরীী ডিজাইইনে তৈর্রী বেঙ্গন শ্রাচি হাউজিং ডেতেলপমমস্ট লিমিটটডের্র निर्घिত সर्बाधूनिক आবাসনে বিলাসবহ্ बীবন<্কে উপভোগ কর্ন ।




 अত्राथूनिक आवागिक क्वाद


elèments
Live out of the box

Bengal Shrachi Housing Development Ltd. (A Joint Sector Company with West Bengal Housing Board) Shrachi Tower, 686, Anandapur, EM Bypass - R.B. Connector Junction, Kolkata-700107, West Bengal. Ph: 0333984 3984, Fax: 03339844249 . Email. marketingbsh@shrachi.com. Visit us at:www.shrachi.com

