

আশ্বিন ১৪২১ // ৮-ম বর্ষ // ১ম সংখ্যা




ADITYA CHARAVARTI


COVER DESIGN:



## OCTOBER 2014 // VOLUME 8 // ISSUE 1

অাশ্বিন ১৪২২// ৮ম বর্ষ // ১ম সহ্থ্যা
সম্পাদকীয় - Editorial ডঃ ঝর্ণা চ্যাটার্জী ..... 1An Overview of Hindu Dharmaবহুর্রপে সম্মুখে তোমারTamil Nadu Once Again
Dr. Sourendra K. Banerjee ..... 2
ডঃ ঝর্ণা চ্যাটার্জী ..... 6
Dr. Subhash C. Biswas ..... 10
মোটরে উত্তর ভারত
প্রসঙ্গ : সন্ত্রাসবাদ
পূরবী বন্দ্যোপাধ্যায় ..... 20
ডঃ মৃণাল পাল ..... 23
চিকিৎসা বিভ্রাট বেণু নন্দী ..... 27
ভোলু তেলীক্যানভাসে প্লাবন
হাইকু-অনুপ্রাণিত কবিতাণুপুঞ্জরবীন্দ্র সন্ধ্যা ২০১৪
আদিত্য চক্রবর্ত্তী ..... 29
ডঃ সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস ..... 30
লিখতে এবং পড়তে হবেই?
ডঃ মৃণাল পাল ..... 32
ডঃ ঝর্ণা চ্যাটার্জী ..... 37
অমর কুমার ..... 41
কবি নজরুল ইসলাম স্মরণে গৌর শীলল ..... 43
Photographs Sumitra Sen (Tini) ..... 45
The Crying Wolf Diya Chakraborti ..... 49
Jokes for LIPIKA
মাছের পোলাও
Delightful Recipes
Dhupkathi - A Photographic Studyশরৎ কালের রঙের খেলা
Compiled by Dr. Shibu Pal ..... 51
শীলা বিশ্বাস ..... 53
Sharmistha Chatterjee ..... 54
Yogadhish Das ..... 56
শীলা বিশ্বাস ..... 58

থ্রিয় লিপিকার পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ,
আমাদের অনেক আদরের ‘লিপিকা’ এবারেও আশা করি আপনাদের সবার ভাল লাগবে। অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও ছোট এবং বড়- যাঁরা প্রকৃতই উৎসাহী তাঁরা সময় করে নিয়েছেন কিছু লিখবার, কিছু আঁকবার। সময়াভাব তুচ্ছ করে আমাদের নতুন প্রজন্মের প্রতিভূ-স্বর্দপ ওভায়ন রায় এবারেও প্রচ্ছদ এঁকেছে, সুমিত্রা সেন ও দীয়া চক্রবর্তী লিখেছে সুন্দর গন্প। রাজনৈতিক বা সামাজিক বিযয়ে চিন্তা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা মনে করিয়েছেন মৃণাল পাল তাঁর মননশীল প্রবন্ধে। লৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুলিখিত প্রবন্ধটিতে অনেক জটিল বিষয়কে প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করেছেন। ভ্রমণকাহিনী পড়ে দেশ-বিদেশের স্বপ্ন দেখতে কার না ভাল লাগে? সুভাষ বিশ্বাস এবং পূরবী বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সুযোগ এনে দিয়েছেন আমাদের। বেনু নন্দী নিজের বিষম অভিজ্ঞতা কৌতুকরস মাখিয়ে পরিরেশেন করেছেন। এছাড়া কবিতা পড়তে যাঁদের ভাল লাগে তাঁদ্রর জন্যে আছে কয়েকটি কবিতা- নাম লিখলাম না- সারপ্রাইজ! পড়ে উপভোগ করুন। শীলা বিশ্বাস মুখরোচক খাদ্যের অনুপ্রেরণা দিয়েই থেমে যান নি, তাঁর শিন্পনৈনুু্যের একটি সুন্দর নিদর্শনও উপহার দিত্যেছেন আমাদের। শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জী আমাদের পরবর্তী প্রজন্নের কন্যা হলেও রন্ধনশিল্পে বে কতটা পারদর্শিনী লেটা ওর রেসিপি পড়লেই সবাই বুঝতে পারবেন। যোগাধীশ দাস কল্পনার রঙঙ তাঁর আলোকচিত্রকে করেছেন অসাধারণ। আমিও দুটি লেখা দিত্যেছি। হাস্যরসও বাদ যায় নি। সর্বোপরি, আদিত্য চক্রুবর্তী এই সব উপকরণ নিয়় প্রতিবারের মতই সযড়ে এবারকার ’লিপিকা’র বৈচিত্র্যয় অর্ঘ্য সাজিয়েছে। নেপত্যের সহায়িকা বাসবী চত্রবর্তী করেছে ক্্পুটার টাইপিং, কয়েকটি ক্ষেত্রে। সোমেশ রায়চৌেরী, আমাদের web-master, বিশেষ দক্ষতায় "লিপিকাকে" তৈরী করেছে আপনাদের উপডোগের জন্য।

শরণায়ী সর্বমগলময়ী দুর্গতিনাশিনী মা’র কাছে আপনাদের সবার মগল কামনা করি। সারা বিশ্নময় মানুয অশান্তি, দুঃখ-শোক, অসুস্থতায় কষ্ট পাচ্ছে- শান্তিবারি বর্ষিত হোক পৃথিবীতে, দূরে যাক অঙ্ভত এই প্রার্থনা করি।

ঝর্ণা চ্যাটার্জী
সম্পাদিকা, লিপিকা

## Editor's Notes on Our Offerings

Dear readers of Lipika,
Again, this year we have received some remarkable contributions from our enthusiastic writers, poets and artists. Shubhayan Roy created the cover page amidst his super-busy global travels; Sumitra Sen and Diya Chakrabarty squeezed out some precious time to write appealing short stories. Sourendra Banerjee and Mrinal Pal wrote thought-provoking articles; Purabi Banerjee and Subhash Biswas presented vignettes of far-away places, evoking nostalgia for some of us. Benu Nandi turned her painful experience into a lighthearted narrative. There are a few poems for poetry-lovers- surprise! You have to read and find out. Shila Biswas not only shared her recipe for a delicious Bengali dish with us, but also presented a specimen of her superb artistic ability. Sharmistha Chatterjee may be young in age, but you won't know that from her skillful recipes of 'dishes to die for'. We know that Yogadhish Das takes extra-ordinary photos, but this time he added colour to create extra-extra-ordinary effects. I have added a couple of items. We have also included some jokes - in our belief that "Laughter is truly the best medicine". Last, but not the least, Aditya Chakravarti, as always, has arduously compiled all of these contributions into our colourful Autumn offering to you. Silent partner Basabi Chakravarti provided assistance, by typing in a few cases. Our web-master Somesh Roy Choudhury has utilized his technical expertise to place "Lipika" on the web.

My prayers to Mother Durga for your well-being, and for peace, stability, freedom and happiness for all our less fortunate planet-compatriots,

Jharna Chatterjee
Editor, Lipika

# An Overview of Hindu Dharma 

Sourendra K. Banerjee, Ottawa, Canada



Introduction: The word Dharma is usually translated as religion, the Latin root `religo' means to bind together. It binds the members of a community with a set of convictions regarding the`creator' of beings of the world, what should be their duties, etc. The western religions like Judaism, Christianity (and even Islam) propound that (i) God as the creator is transcendent, (ii) the creator and the created form a duality without a direct link, (iii) God had sent a prophet or prophets who brought His messages as to how people should lead their lives. On the Day of Judgment, they will be judged as to whether they lived by His injunctions and accordingly rewarded or punished after life (in heaven or hell). Islam believes Mohammed was the last one who superseded all previous prophets. The Prophets are regarded as human (Separate from God), however Christianity believes that prophet Jesus was the only exception, being divine himself. Jesus' human mother Mary immaculately conceived Jesus through the Holy spirit of God the father in Heaven. Thus Jesus was God Himself incarnated in human form. God, Jesus and Holy Spirit constitute 'Trinity as the united one'. Judaism and Islam do not accept this Christian view. The three religions have their scriptures: Old Testament and Torah for Judaism, New Testament for Christianity and Quran for Islam. They have other supplements.

Hindu Dharma and Hindu Scriptures: In Hinduism, Dharma implies broader and deeper concepts. The root Dhri means to hold or constitute. The quote " Dhriyate Ityahu Sa Eba Dharma" can be paraphrased to mean `Dharma is the foundation of all that exists, the foundation relates to physical, biological, ethical, spiritual and all aspects of the beings (whether inanimate, animate or human). It is thus a perennial law for all beings, particularly mankind (Sanatan Manab Dharma). The scope of Hindu Dharma extends from Cosmology to spiritual upliftment. Samkhya theory of "gunas" and the Saiva/ Shakta concepts of Nad (sound), Shakti (energy), Bindu (point), Kalagni (fire works of Time) etc. are not incompatible with the `Big Bang’ Theory.

Unlike other religions, Hinduism has been influenced over centuries by numerous scriptures. A few of them are: (a) Vedas (Rig, Yaju, Sam and Atharva) [meaning knowledge (Vidya)] contain more than 10,000 verses. It is believed that they appeared as sound, audible only to sages (Risis namely, Paila, Vaishampayan, Jaimini, Sumanta/Angiras, under the guidance of their teacher -Vyasdev) who retrieved and recorded them during 1600-800 B.C. (or earlier). (b) Tantras (that which spreads knowledge) also called Agama (came down, Vedas are Nigama) are the dialogues between Shiva and Shakti (manifested forms of Divinity) and recorded by Sages. There are numerous Vaisnava, Shaiva and Shakta Tantras besides Budhist and Jain ones. (c) Vedangas are supplements to Vedas. There are six of them, which are Siksa (mainly phonetics), Vyakaran (Grammar) Chhanda (prosody dealing with syllables, beats of accents, rhymes, etc.), Nirukta (kind of encyclopedia), Jyotish (more like Astrology and some Astronomy) and Kalpa (Vedic rules of socio-spiritual living). (d) Sara Darshan or six systems of philosophy (developed before 600 B.C.E.), along with the Sages to whom they are attributed they are Kanada's Vaisesika, Gautam's Nyaya, Kapila's Samkhya, Patanjali's Yogasutra, Jaimini's Purva Mimamsa and Badarayan's Uttar Mimamsa (also known as Sharirik Sutra, as well as Vedanta Sutras). The Upanisadic parts of Vedas are also called Vedanta. Sometimes, broadly speaking, Vedanta also means the philosophy of Vedas,

Uttar Mimamsa and Gita (e) Smriti Samhitas (compilations of traditions) such as Manu's laws (there are at least 20 smritis). (f) Purans (there are many, main ones are twenty) combine and elaborate on vedic practices, philosophy and some Tantrik rituals. Many of them systematize the ways to perform pujas (e.g Satya Narayan puja is given in Reba Khanda of Skanda puran, and other purans describe Durga Puja, etc.). Early elaborate Yajna is gradually taken over by Pujas which keep Yajna as a part. This was facilitated by Chandi, (the shakta system's most important scripture) which is part of Markandeya puran. (g) Epics like Ramayan and Mahabharata were compiled before Christian Era. (h) Gita is possibly the single most known Hindu scripture. Its philosophy captivates many intellectuals all over. (i) Apart from the above, many "Bhasyas" or expositions and explanations of Hindu scriptures and philosophies exist. They were contributed by the great philosophers like Samkaracharya, Ramanuj, Abhinavagupta of early days to recent ones like Sri Ramkrisha, Risi Arabinda and others. Thus Hinduism is not a founded religion. It evolved over four thousand years. Actually 'Hinduism' is an artificial name. It was variously known as Sanatan Dharama, Vedic Dharma, Arsa or Risi mat, Brahmanya (a, as in tall) Dharma. The west Asian invaders used to call the inhabitants of India around Sindhu river as Hindus. The terminology stayed with the Muslim rulers, later legitimized by the British.

Glance at Hinduism: Vast literature over many centuries and numerous local practices of Hinduism confuse the so called 'scholars' (especially western ones). They wonder about labelling Hinduism as polytheistic, monotheistic, pantheistic or monistic. Many would superficially criticize it as idol worshipping paganism. But a true critic realizes what an ordinary Hindu knows in the heart that "Truth or the ultimate Reality' is "One without a second" (Rigveda 1.164, Chhandogya Upanisad 6.2), which Vedas call "Tat" (soft T, soft $t$ ) or "That". Another designation is Brahma(n) (a as in all), a gender free term. The root word "Briha' suggests Brahma(n) as to mean Immensity (of matter, mind, idea, etc). The designation like Sacchidananda (sat chit-ananda or existence-consciousness-bliss) and names like Brahma (the last a as in father), Visnu, Maheswar, Shakti, respectively as creative, sustaining, dissolving back unto Itself, and activating aspects of Brahma(n) are mere qualifiers for elucidating the abstract concept of Brahma(n). Hinduism is beyond "isms", "names" or "numbers', which only limit the infinitude of Divinity. "Many" (designations) seems closer to "infinity" than "mono" / one (as in monotheism) in human mind.

Hinduism is more or less one homogeneous group though there are three main sects: Vaisnavism, Saivism and Shaktism. The first one considers Vishnu as Brahma(n). They follow primarily 'Bhakti Marga' or the path of loving devotion. The latter two follow Bhakti mingled with knowledge (Jnan). Saivism regards Siva as Brahman and Siva's activating aspect is known as Shakti. Shaktism is a sister doctrine of Saivism and regards 'Shakti" as Brahma(n). Simplistically Brahma(n) in Saivism is "Siva-Shakti' and in Shaktism is 'Shakti-Siva'. Siva is inactive (Nirgun) and Shakti is the Divine Potency (Holy Power). The diverse sects with their manifold philosophical as well as ritualistic practices seem not to divide Hinduism. In a strange way they incorporate these differences and synthesize them in a coherent and fulfilling way. A religions Hindu ceremony (like puja) may appear to a non-Hindu as noisy and incoherent. However, an analysis of the steps involved and an examination of the utterances of mantras (holy sounds) establish a profundity. More importantly an ordinary devotee feels a direct encounter with Divine presence and feels wonderfully uplifted.

Basic Ideas of Hinduism: Brahma(n) exists eternally even when the universe does not. Most Hindu schools of thoughts believe in "Sat karya vad' (doctrine of energy of existence) which is something like 'the principle of conservation of energy/mass'. It says that any being (object) is an effect of its previous causes and is just a rearrangement of its previous constituent units which are called "gunas" (cf: Fundamental particles). There are three kinds of these gunas: luminously pure (sattva), active (rajah) and lethargic (tamah). All the objects and beings (animate or not) are constituted by ever revolving infinite
number of these gunas in indifferent proportions. These proportions determine the state of the object. A so called 'new' being is merely a reassembling of the units of its previous proportions. Regressing back to the time of or prior to creation all beings are mere transformations of the first cause Brahma. (cf: Cosmology says that all of us are made of cosmic dust resulting from the Big Bang). Hinduism believes that the transformation (parinam) takes place in a way which preserves "Divinity" as the essence within each being hidden (guhayita) and unknown underneath the five outer shells (pancha kosa). These shells are physical (annamay), vital (pranmay), mental (manamay), intellectual (jnanomay) and blissful (Anandamay), and 'That' remains in different levels of manifestation in different beings. This doctrine that Brahma( n ) as the Being (sat) remains lodged as Atman (soul) in the innermost core (Ananda may kosa) as Bliss (Beatitude) is known as Advaitavad or theory of non-duality.

A person's Dharma is first to know and become aware of his/her "intrinsic reality" that the body is the dwelling place of Atman/Brahman. Next, one must aspire to recover and merge in Brahmatva/Divinity.

How can one have this union of Jivatma with Brahman, that is, freeing one's Atman from the bondage of the body and mind? Actually Atman is always free and pure, only the embodied self is ignorant about its true identity. The paths to Moksa or Salvation are four-fold: selfless good work (Niskam karma), knowledge (Jnan), absolute devotion (Bhakti) and meditation (Rajayoga). All or any combination (even one) may be followed to remove our ignorance. If unable to accomplish in present life, one will be reborn as many times as needed, that is, to go through the cycle of rebirths (Bhava chakra) depending on previous performances.

In Hinduism, Dharma is said to have four pillars (Chatus pada/chatur varga) which are: (i) pursuit of good living (Artha), (ii) fulfilling life's desires (Kam) for family life and having children, (iii) following righteous life (Dharma in specific rather than composite sense) and (iv) aiming for salvation (Moksa). The first two are known as 'Pravritti Dharma" (Gratification of life's pleasures in regulated manner) and the last two as 'Nivritti' (Restrained) Dharma. The first three are known as 'Trivarga' and all four constitute 'Chatur varga'.

Hinduism prescribes four stages of life: (i) Studentship (Brahmacharya which literally means celibacy) when one should dedicate oneself how to live 'life' properly with primary aim of self-development. (ii) The next stage is family life (Garhasthya), followed by (iii) semi-detached life in a cottage. This stage is called "Van prastha" (dwelling in forest). (iv) the last stage of life is prescribed to be 'Sannyas' when one ought to dedicate himself completely to a spiritual end in the simplest and most austere manner. The Hindu Dharma as a way of life may be summarized as observance of three 'Da' ("th" as in that or this): Dam (restraint), Daya (kindness), Dan (charity) (Vrihadaranyak 5.2.3). These days Hinduism is associated with 'Yoga'. Unfortunately, it is seen as a means of physical improvement instead of its composite "body, mind, spirit" character. Sage Patanjali's Yoga Sutras talk about Ashtanga yoga or eight steps of yoga. The first two 'Yama' (restraint) and 'Niyam' (observance) prescribe ten basic rules: speaking truth (satya), non-coveting of other's property (Asteya), restraining urges (Brahmacharya/celibacy), non-injury (Ahimsa), disowning more than one's needs (Aparigraha) and contentment (Santos), cleanliness (Saucha), studying and understanding self (Svadhyay), austerity (Tapas), devotion to God (Isvar Pranidhan). These ten injunctions are seen as ten Hindu commandments. The other six steps of yoga are: Asan (proper postures), 'Pranayam' (proper and extensive breathing), 'Pratyahar' (control of the sense organs), 'Dharan (concentration of mind), 'Dhyan' (meditation) and 'Samadhi (meditative trance when one feels merged with 'Divinity' - the Yogic term is "Purusa').

Any discussion about Hinduism will remain incomplete without mentioning OM/Aum/Omkar [equivalently, Shabda Brahma (word as God), NadBrahma (sound as God) or Spanda (Vibrational potency)]. Aum for 'Ab' (to protect) and 'Man' (Mind) protects mind from the turbulence of thoughts. Concentrating on OM helps one to ascend towards Brahmatva (Chhandagya 1.1.1, 1.1.6, 1.1.8 and Mundaka 2.36). OM also
means 'Granting permission' in the sense of "So be it" (cf: X-ian Amen, Islamic Amin). The formless and unqualifiable (Nirguna) Para Brahma consents to emanate as Saguna Brahma or Immanent god through inaudible sound/word/vibration as energy of activation and the universe of being starts evolving. Meditating on Om - the Mahavija/Great Seed and nearest approximation of Brahma - leads one to Brahmattva.

Om Tat Sat / Om is that Reality

## বহুরূপে সম্মুখে তোমার

ঝর্ণা চ্যাটার্জী



পৃথিবীতে একমাত্র মানুষই ধর্ম নিয়ে চিন্তা করে। কোন কোন মহামানব সাধনা করে নিজের বা অন্যের জীবনকে মহত্তর, পূর্ণতর, সুন্দরতর করতে পারেন, আবার কেউ কেউ ধর্মের বিভেদ উপলক্ষ্যে অন্যের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করতেও দ্বিধা করে না। অনেক সময়ে আস্তিক বা নাস্তিকেরা তাঁদের নিজেদের মতামতের শ্রেষ্ঠত্ত যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে চান। ঈশ্বর আছেন কি নেই, সাকার না নিরাকার, তিনি এক না বহু- এই সব বিষয় আমাদের সাধারণ মানুযের পক্ষে প্রমাণ করা অসম্ভব হলেও তর্কের বা দার্শনিক আলোচনার কোনও বিরাম নেই। কখনও হালকা ভাবে, কখনও প্রচণ্ড মনোমালিন্যের মত গুরুত্ব নিয়ে।

আমাদের অনেকের আত্মিক গুরু কবীন্দ্র-রবীন্দ্র কিন্তু এ-বিষয়ে নিজের মতের আভাস দিয়েছেন তাঁর অনেক কবিতায় ও গানে- অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হয়। তাঁর মতে মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজমান। ’বৈরাগ্য’ কবিতাটিতে তিনি লিখেছেন:
"কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী.
'গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে?’
দেবতা কহিলা 'আমি।’ শুনিল না কানে।’’
অন্য একটি কবিতায় পড়ি, "রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে, নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে- দেবতা নাই ঘরে।"

তাঁর অসংখ্য গানেও এই ধরণের চিন্তার পরিচয় পাই। ’হে মোর দেবতা, ভরিয়া এদেহ প্রাণ’, 'অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী’, 'সকল জনম ধরে ও মোর দরদিয়া’ এই সব গানে ত্রিভুবনেশ্বর আর তাঁর সৃষ্ট মানুষ একাত্ন। "আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ, তাই এত মধুর"। আবার অন্য অনেক গানে তিনি ঈশ্বরকে ডেকেছেন প্রিয় অথবা প্রিয়া সম্বোধনে, দেখেছেন মাতৃরূপে, পিতৃরূপে, বিশ্বরাজের বেশে, বা প্রভুরূপে। সেই সব গানে অসীম আর সীমিত দুই সত্তার দেওয়া-নেওয়া, স্নেহ-প্রেমের আকুলতার প্রকাশ এবং পারষ্পরিক প্রয়োজন কখনও মধুর, কখনও বিধুর, কখনও-বা প্রখর। যাই হোক, আজকের লেখা কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নয়, তাঁর দিব্যদৃষ্টির যাথার্থ্যের উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি মানুষকে নিক়ে।

প্রথমেই মনে পড়ছেছে একজনের কথা। কল্যাণসুন্দরম অতি সাধারণ, এক অসাধারণ মানুষ। নামটি সার্থক তাঁর। ত্রিশ বছর ধরে তিনি লাইব্রেরিয়ানের কাজ করেছেন, আর প্রতি মাসের বেতন সম্পূর্ণটাই দান করেছেন দরিদ্রনারায়ণের কল্যাণে। এমনকি কাজ থেকে অবসর নেবার পরেও পেনসানের টাকা খরচ করেছেন একই ভাবে। নিজের প্রয়োজন? একটি হেটটেলে কাজ করে সে-প্রয়োজন মিটিয়েছেন তিনি। মার্কিন সরকার তাঁর এই অতুলনীয় অবদানের মর্যাদা দেবার জন্য তাঁকে ’মিলেনিয়াম্রের মানুষ’ আখ্যা দেয়, তার সাথে ৩০ কোটি টাকা পুরস্কার । সেই টাকাও তিনি পুরোটাই দান করেছেন দরিদ্র মানুষের জন্য। বিয়ে-থা করেন নি কল্যাণসুন্দরম, কিন্তু তাঁর গুণমুপ্ধ এক সুপার-সট্।র ভারতীয় অভিনেতা তাঁকে পিতা বলে গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন।

আর একজন ঘর-ছাড়া মানুষ, পথে থাকেন, ভিক্ষা করে খান। একদিন তাঁর পেয়ালায় পড়ল একটি অভাবিত জিনিষ- এক বহুমূল্য বিয়ের আংটি। ভিখারী বিলি রে হ্যারিস এটা দেখতে পাওয়া মাত্রই সেই ভদ্রমহিলাকে ফেরৎ দিলেন তাঁর আংটি, যা অসাবধানে, মহিলার অজান্তে পড়ে গিত়েছিল তাঁর ভিক্ষাপাত্রে । কৃতজ্ঞ মহিলা এই কাহিনী প্রচার করলেন সামাজিক মাধ্যনে। এই প্রচারের ফলে নানা জনের পাঠানো ১৮০ সহস্র ডলার এল হ্যারিসের হাতে, আর অযাচিতভাবে তিনি পেলেন একটি চাকুরী। একটি বাড়িও কিনলেন তিনি। সবচেয়ে বড় লাভ হোলো এই প্রচারের ফলে তাঁর হারিয়ে-যাওয়া পরিবারের সাথে আবার যোগাযোগ হোলো, দীর্ঘ যোল বছর পরে।

এবারে একটি ছোট ছেলের কথা বলি। কিশোর যশ গুপ্ত চশমা ছাড়া কিচ্ছু পড়তে পারে না। একদিন কি করে হঠাৎ তার চশমাটি গেল ভেঙে । এই দারুণ অসুবিধার অভিজ্ঞতার পর যশ ঙুরু করল তার কাজ। এখন পর্যন্ত সে জোগাড় এবং দান করেছে ৮৫০ সহস্র ডলারের চশমা - সারা পৃথিবীর দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। এই ছেলেটি কি ভগবানের প্রতিমূর্তি নয়?

পুলিশ অফিসার সম্বন্ধে অনেকের অনেক রকমের ধারণা। কিছু সত্যি, কিছু মিথ্যে, কিছু গল্প শ্েনে বা খবরের মাধ্যমে, অথবা কিছু কিছু ব্যক্তিগত সুখের বা অ-সুখের অভিজ্ঞতার ফলে। কিন্তু- এই সত্যিকারের কাহিনীটি অনেকেরই চোখ খুলতে সাহায্য করবে যে পুলিশের মধ্যেও অনেকে শুধু ভালই নয়, কতটা দেবগুণসম্পন্ন মানুষ হতে পারে। নিউ ইয়র্কের পঁচিশ-বছর বয়স্ক পুলিশ অফিসার ল্যারি ডিপ্রিমো এক হাড়-জমানো শীতের সকালে দেখতে পেলেন এক পথ-বাসী হতভাগ্য মানুযকে। ঠাণ্ডায় তার পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে। না আছে তার জুতো, না আছে কোন মোজা। ডিপ্রিমো সোজা গেলেন এক জুতোর দোকানে, তারপর জুতো আর মোজা কিনে এনে নিজে হতে পরিয়ে দিলেন এই মানুষটিকে। বিবেক, দয়া ও সহানুভূতির অনুপম নিদর্শন।

আর একজন পুলিশ অফিসারের গল্প পড়েছিলাম। একটি অল্প বয়সী ছেলে খেলার মাঠে এত মদ খেয়েছে যে ভাল করে হাঁটতে পারছে না। মহিলা পুলিশ অফিসারটি লক্ষ্য করলেন যে সে কিন্তু কোন অভদ্র, অসমীচীন ব্যবহার করছে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন সে ঠিক আছে কিনা। ছেলেটি উত্তর দিল যে তার ভীষণ ভাল লাগছে। মহিলা বললেন ওকে দেখে তাঁর মনে হচ্ছে না যে সেটা সত্যি, আর জানতে চাইলেন সে প্রায়ই মদ খায় কি না। ছেলেটি বলল সে প্রতিদিনই মদ খায়। মহিলা তারপর ওকে বললেন প্রতিদিন মদ খেয়ে জীবন নষ্ট করার মত মানুষ তাকে দেখে মনে হয় না, মাতাল হবার মত মানুষও তাকে দেখে মনে হয় না। কি কথায় কি ফল হল কে জানে? ছেলেটি দু মাসের মধ্যে মদের নেশা থেকে চিরদিনের জন্য নিজেকে মুক্ত করল- সে আজ থেকে ১৭ বছর আগের কথা।

এই প্রসজ্গে মনে পড়ে গেল আমার একটি আর-সি-এম-পি পুলিশ সহকর্মীর কথা। ঠিক এই ধরণের ঘটনা নয়। তবু বলি। কাজে গিত়েছিলাম রেজাইনাতে। একসাথে গাড়িতে যেতে যেতে অনেক রকমের কথা হচ্ছিল। ক্রীসমাস পালন করার প্রসন্গ কোনও ভাবে উঠলে এই সহকর্মীটি বললেন, " আমরা প্রতি ক্রীসমাসে একটি মুভী দেখি - 'গান্ধী’ "। শুনে আমার প্রায় গাড়ি থেকে পড়ে যাবার অবস্থা! ক’জন ভারতীয় বা এন-আর-আই গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, স্বামীজী বা অন্য কোনও মহামানবের জীবন নিয়ে তৈরী মুভী দেখে নিয়ম করে, শ্ভ উৎসব পালন করার সময়ে?

লীড্স শহরে একটি যুবক থাকত। সে থীওলজীর ছাত্র। এক প্রচণ শীতের সকালে সে মোটর বাইকে যাচ্ছিল ৩০ মাইল দূরে কোথাও ধর্মোপদেশ দিতে। হঠাৎ বাইক থেমে গেল, পেট্রোল ফুরিয়ে গেছে। একটি বিন্দুও আর নেই। নিরুপায় ছেলেটি পথের ধারে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক, করে কাঁপছে। এমন সময়ে একটা গাড়ি এসে একটু দূরে থামল। অযাচিত ভাবে, একটি কথাও না বলে চালক ভদ্রনোক তাঁর গাড়ির ট্রাঙ্ক খুলে এক গ্যালন পেট্রোলের একটি পাত্র নিয়ে এসে ওর মোটর বাইকে ভরে দিয়ে আবার নিজের পথে চলে গেলেন। কে ছিলেন এই চালক? মানূষ, না দেবদূত, না ছদ্মবেশী দেবতা?

আমরা সবাই জানি যে সবারই জীবনে "আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহ্ন জাগে"। তবুও নিজের শোক, নিজের দুঃখকে সবার চেয়ে বড় করে দেখাটা বেশ পরিচিত ব্যাপার আমাদের কাছে । কিন্তু কেউ কেউ পারেন "ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধপানে" এই বাণীটিকে সার্থক র্পপ দিতে। এর মূর্তিমতী দৃষ্টান্ত: টলেডো, ওহায়োর বাসিন্দা ওয়ান্ডা বাটস। তাঁর যোল-বছরের ছেলে যশ জলে ডুবে মারা যাবার পর তিনি শোকে চিরনিমগ্ন না থেকে লক্ষ্য করলেন যে আমেরিকায় অফ্রিকান-আমেরিকান আর ল্যাটিনো ছেলেমেয়েদের জলে ডুবে মৃত্যুর হার অন্যান্য ছেলেম্মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি। তার প্রতিবিধানে তিনি শুরু করলেন "যশ প্রজেক্ট" - সংখ্যা-লঘু ছেলেমেয়েদের জন্য নন-প্রফিট সাঁতার ও জলে সাবধান হবার শিক্ষাব্যবস্থা । গত ছ-বছরে স্থানীয় প্রায় ১২০০ ছেলেম্মেয়ে এই শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছে।

এবার অন্য ধরণের একটি গল্প বলি। আমরা অনেকেই মধ্যপ্রাচ্যে ধর্ম নিয়ে, সংস্কৃতি নিয়ে নিষ্ঠুর যুদ্ধের কথা, নৃশংস হত্যার কথা শুনছি প্রতিদিন। কষ্ট পাচ্ছি শিশু-বৃদ্ধ-যুবা, নর-নারী নির্বিশেষে নির্দোষ লোকেদের অকারণ নিগ্রহের কথা জেনে। এইরকম চলছে অনেক দিন ধরেই। ইজিপ্টে একবার কিছু চরমভাবাপন্ন মুসলিমদের হাতে ২১ জন ঞ্রীচ্চানের মৃত্যু হয়। এর কয়েক দিন পরেই ছিল ক্রীসমাস ইভ। ক্রীশ্চানরা ভাবছে যে গীর্জায় গেলে তারা আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে কিনা সন্দেহ। তবু তারা গেল উৎসব পালন করতে। গিত়ে সভয়ে তারা দেখে, সত্যিই এক দল মুসলিম সেখানে আগে থেকে উপস্থিত রয়েছে। কিন্তু না, ক্রীপ্চানদের মারতে নয়, তারা ওখানে গেছে ক্রীপ্চানদের রক্ষা করতে! যদি তাদের কেউ আক্রমণ করে, তবে আগে এই লোকেদের জীবন্ত বাধা পার হয়ে যেতে হবে আক্রমণকারীদের। এদের এই কর্তব্যবোধ তো প্রকৃত মানব-ধর্ম্মরই প্রকাশ, তাই নয়?

২০০৭ খৃষ্টাব্দের একটি অতি সাধারণ দিন। মজুর ওয়েসলি অট্রে তাঁর দুই মেয়েকে স্কুলে পৌছাতে যাচ্ছিলেন। সাব-ওয়ে সটেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছেন। হঠাৎ দেখেন একটি যুবক অজ্ঞান হয়ে নীচে পড়ে গেলেন, দুটি ট্রেন ট্য্যাকের মাঝখানে। ট্রেন আসতে তখন আর কয়েক মুহূর্ত দেরী। একটুও দ্বিধা না করে অট্রে লাফিয়ে নীচে নেনে সেই যুবকটিকে মাটিতে যতটা সম্ভব নীচু করে ধরে রইলেন, নীচু হয়ে রইলেন নিজ্ঞেও। ট্রেন সগর্জনে মাথার একটু ওপর দিয়ে গিয়ে থামল। মাথা তুলে অট্রে অন্য যাত্রীদের বললেন "আমার মেয়েদের একটু বলুন ওদের বাবা ঠিক আছে।" করিগররা ছুটে এসে পাওয়ার অফ্ করে

উদ্ধার করল এই দুজনকে। ডাক্তার দেখানোর অনুরোধ অগ্রাহ্য করে অট্রে মেয়েদের স্কুলে পৌছাতে চলে গেলেন। যেন কিছুই হয়নি।

আমার সব শেমের গল্পটি এক শিশু-দেবতাকে নিয়ে। চীন দেশের শেনজেনে লিয়াং ইয়াওই ছিল এক ছাত্র। তার ন’বছর বয়সে মাথায় হঠাৎ ক্যানসারাস টিউমার ধরা পড়ল। দু’বছর যুদ্ধের পর নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এই নির্ভীক শিশু তার মা’কে জানাল যে তার সব অর্গান সে দান করতে চায়। এই এগারো বছরের অসাধারণ উদারচিত্ত ছেলেটিকে হাসপাতালের চিকিৎসকেরা তার মৃত্যুর পরে তার বিছানার চার দিকে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এই সব মানুযদের কথা জেনে আমি ধন্য। মহাশক্তির কাছে প্রার্থনা করি, এ̆দদের পুণ্য আদর্শ যেন শ্রদ্ধাভরে মনে রাখতে পারি। মানুষের মধ্বে ঈশ্বরকে আমি যেন দেখতে পাই। জীবনের প্রায় শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি। জানি মানুমের মধ্যে দানবেরও অভাব নেই। কিন্তু শুধু তাদের কথা ভেবে, মানব-ধর্মের ব্যতিক্রম দেখে, মুষ্টিমেয় মানুষের ক্ষুদ্রতা দেখে অথবা দৈনন্দিন তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে যেন মানুষের প্রতি বিশ্বাস না হারাই। আবার রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই শেষ করি.
"নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো, যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো-"

## Tamil Nadu Once Again

## II. Chennai to Tiruvanamalai

Subhash C. Biswas



The two days that were spent in Chennai were much rewarding. Lot of delight, some surprise and a good deal of spirituality were the invaluable acquirement to carry on with. The mythological stories and legends added some relishing spices to the whole recipe. The tour program has begun with a good note, as hoped. The excitement and encouragement from the Chennai visits are strong enough to boost the spirit persuading the visitors to follow the course with new vigour. It's time to be on the roads again. The morning in Chennai is too beautiful to leave for any place else. A stay of two days in a city like Chennai feels like too short. But the call of the program is what matters now. The two couples leave Chennai for the next destination.

Munnur Shiva Temple, also known as Sri Advalleeshwarar Temple, is a not-so-popular temple that's embedded deep inside a forlorn village known as Munnur. It's a drive of roughly 115 km down south-west toward Tindivanam via NH45. A left turn on to a narrower highway takes one to the desired destination, which is a drive of another 15 km or so. But the drive along this road seems to be unending, heading nowhere. It goes toward Bay of Bengal; so obviously the natural beauty is unquestionably good and thoroughly enjoyable.
"I don't mind if we can't reach the temple," Rajat quips. "We've got a chance to see the rural beauty of Tamil Nadu."
"That's the fringe benefit of choosing a place where tourists don't flock around," Godadhar says. "The beauty of the scenery is good without question, but it gets enhanced by what you see around. Small houses, market places, people moving around seemingly without business, cattle moving freely and all these under a clear blue sky make an ideal blend for an enchanting natural landscape."
"Stop your romanticism," Kamalika says in a rebuking tone. "I feel we've lost our way; the driver's gestures and look make me uneasy."
"Ask the driver," Rina suggests.
Godadhar asks the driver and to his dismay he gets an unsettling answer. The driver is not totally sure about his way. The last time he came to this place was 13 years ago with a few American tourists.
"Wonderful," Rajat bursts into laughter. "We're on a mission of adventure. I'm getting a kick of thrill."
"Looks like we're going on a picnic," Rina adds.
The driver takes a sudden turn on to a much narrower road that meanders through a jungle. The sight gets blocked by lofty trees and bushy greens on both sides. No movement of life is noticed, no people moving around. Cows and goats that are common sights in this area have also abandoned this place. The driver goes on doing his job without any concern. He doesn't even have to bother about traffic,
because there isn't any. Silence, total silence! Rajat opens his mouth to say something, but controls himself. It's getting scary.
"Now l'm getting worried," Kamalika says in a shaky voice. Her eyes cannot hide the worries she feels.
Godadhar asks the driver once again.
"Sir, nothing much has changed in these 13 years, except the trees have become taller and the bushes bushier," the driver responds with a smile and in an assuring tone. Silence prevails once again.

After a few more kilometers of drive, a quaint, little village comes to sight. Simultaneous sighs of relief with mild laughter break the silence. The driver enters into an open space and parks the car.
"Here it is, Sir," he says, "we aren't lost after all."


Munnur Shiva Temple
A very simple temple stands a little distance away with a serene, modest look. It doesn't boast of any royal glory with high-rising, sculpture-adorned gopurams. Without much ornamental glamour, the temple stands with a charming beauty at the centre-point of a solitary world. A priest standing in the front hall looks curiously at his new guests. The whole area is beaming with solitude. A lone temple, a lone priest and the vast nature have created a perfect harmony that has just got shattered by the invasion of a few lowly mortals.
"It's surprisingly quiet here," says Godadhar. "A temple without anything else is beyond my comprehension."
"How did you find about this temple, Godai?" Rajat asks looking curiously at Godadhar.
"That's not important, Rajat. What's important about this temple is its antiquity. This temple has been standing here since the Vedic period. Another important aspect of this temple is that the principal deity, Lord Shiva in the form of Swambhu Lingam, faces south, which is very rare."
"I've difficulty in believing it existed in the Vedic period, because Shiva is not a Vedic god."
"You might have a point there, but Shiva might have been a later phenomenon. Historically, this temple was renovated by the Chola king Kulothunga II."
"It's strange, there're no other tourists, no devotees," Kamalika says.
"And there'll not be for the next 13 years," Godadhar says laughing loudly.
"So we have the temple all for ourselves."
'Then let's enter the temple and look for the priest," says Rina.
The priest is waiting in the hall to receive his visitors. His smiling face only tells he is happy some visitors have come. Fortunately, he speaks fluent Hindi and some English enough to make effective conversation. This is especially noteworthy for a relatively small temple situated in a remote village. The priest gladly performs puja in an elaborate way for his devotees and says, since the principal deity is south-facing and the temple as well, all the prayers are sure to get fulfilled. The spiritual power of this temple is so great that it draws serious devotees, who are aware of it, from far and wide. There's a separate shrine for Parvati on the right after entering. An interesting feature of this temple is that one can get a devotional song or music of his choice by the flick of a button. The priest points out that Lord Shiva appeared before a few Rishis (saints) and the king Kulothunga here in a dancing pose. The name Advalleeshwarar of the temple originates from the name of this dancing pose. This temple is often referred to as Kailash on Earth by the Rishis. The priest claims that the structure of this temple is 2700 years old. The sacred tree of the temple is called "Vannitree" and the pond "Brahmateertham". The temple celebrates a few yearly festivals.

Tindivanam is the next stopping place. It's a small town with a population of roughly 70000 , about 25 km from here. Not to forget that it's a Tamil Nadu town; so temples are prevalent in this small town too. There are about 35 temples and a few other religious places. The national highway passes through this town. It's named after its original Sanskrit name Tindrivanam meaning a jungle of tamarind (Tindri = Tamarind, vanam = jungle).

The first temple to visit is Sri Lakshmi Narasimha Swamy temple, which is located right inside the Tindivanam market place. The temple precinct is excessively crowded with local devotees. Apparently, there are no other tourists. The local people are very curious about the visitors. They seem to be cooperative, but unfortunately, no one speaks anything else but Tamil. The temple is about 1000 years old and stands with the south Indian tradition of a lofty Gopuram adorned with intricate carvings. But the glamour of the Gopuram is shockingly belittled by an ugly cobweb of overhanging electric wires and proximity of buildings with bill boards. The principal deity is Narasimha Swamy who's seen with Sri Lakshmi on his left lap. The devotees here offer more importance to Sri Lakshmi than Narasimha.


Lakshmi Narasimha Temple
The next temple to visit in this town is Teerthakulam Balamurugan Temple, which is also located in the middle of the market place only a short distance away. This temple was built by Raja Raja Chola. Because of renovation, the temple is temporarily closed.
"Bad luck, I should have known," Godadhar regrets.
"This kind of things is difficult to know beforehand," says Rajat. "Even the travel agent didn't know."
From Tindivanam, the journey continues toward Tiruvanamalai, a drive of about 65 km along National Highway 66. A beautiful Jain Math comes on the way about 20 km from Tindivanam. This Math, located in Melsithamur of Villupuram district of Tamil Nadu, is a primary religious centre of the Tamil Jain Community. The temple in this Math is called $10^{\text {th }}$ Parshwanatha Jain Temple. This area is known for a thriving Jain community from remote past.


## Parshwanatha Jain Temple

The temple tower shows its brilliant white beauty from far away. Arriving at the Math, the visitors experience a calm, serene feeling. The temple's imposing beauty is enticing, but luck doesn't favour here either. The temple is closed for today.
"Your agent should have verified before approving the itinerary," Rajat says in an accusing tone. "I hold them responsible."

But sometimes luck favours in unexpected ways. There are no other tourists or visitors in the Math. Like Munnur Shiva temple, this Math is also situated in a remote isolated place. Moreover, being closed for visitors, the vast expanse of the Math is in quiet, splendid seclusion. Only a few workers are working on harvested ground nuts at a distance. Walking around in such a holy place can more than compensate the loss of the opportunity to see the temple. In addition, the visitors feel especially lucky when they see the head of the Math, the Swamiji, comes out of his office and meets them. The Swamiji is kind enough to sit and talk with them. He has been in charge of this Math for over a decade. This temple is dedicated to the $10^{\text {th }}$ Parshwanatha and there is another shrine here which is dedicated to Mallinatha. There are $9^{\text {th }}$ century rock-cut images of Bahuvali, Parshwanatha, Adinatha, Mahavira and Ambika Yakshi.

Swamiji explains how the Math grows some essential things it needs such as rice and oil. Oil here is made out of ground nut that's cultivated in abundance. The Math doesn't sell or give away its produce; it's meant for internal consumption only. But Swamiji goes out of his way to make an exception today. He shows his kind gestures to entertain his visitors with tea and snacks and offer them a generous gift -a big bag full of ground nuts. He even offers them free lodging in the Math saying why waste money in a hotel. But the offer is very humbly declined for obvious reasons.

Bidding respectful good-bye to Swamiji, Godadhar along with others move on. Tiruvanamalai is still 45 km away. After only a few kilometers of drive, two hills are seen to suddenly rise over the green plains of Tamil Nadu. The slopes of these hills are strewn with rounded boulders and lumpy rocks in shades of grey and brown. Nestled on these hills - Kalyan giri and Rajagiri - and enclosed by huge ramparts,
stands a majestic complex, called Gingee Fort. Each of these hills has a separate, self-contained citadel. Much of the early history of this Fort is shrouded in mystery. Recorded history only goes back to the Cholas followed by the Nayakas; the latter were under the control of the Vijaynagar Empire. Most of the structures of this Fort were built during the Vijaynagar period. Since then the Fort was occupied by a succession of rulers such as, the Marathas (under the leadership of Shivaji), the Mughals and the French. The French surrendered it to the British in 1761. The courage and valour of the erstwhile rulers were so legendary that Gingee was regarded as the 'Troy of the East'.

It's a considerable height to the top of the fort complex. Along the way, one may come across temples, granaries and a mosque. The most prominent monument is a renovated hall called the Audience Hall. In one of the temples - Venugopalaswamy Temple - there is a remarkable sculpture of Lord Krishna playing on his flute, with two of his consorts. A glamorous monument stands tall with 8 storeys, called Kalyan Mahal, having a large hall in each floor.
"How long will it take to see the Fort?" Rajat inquires looking at the driver.
"Sir, it may take a good half-day to climb and walk around in the complex. One may not come across too many tourists, but one is sure to meet with a lot of playful monkeys." The driver doesn't hide his laughter.

Rajat looks at Godadhar curiously with some positive response. A negative nod of Godadhar is enough to dismiss it. The car slowly passes by the Gingee Fort toward Tiruvanamalai, while disappointed Rajat looks back to take a final glimpse of the historical fort standing as a glorious crown on the summit of the hill.

## Arunachaleshwara Temple

Tiruvanamalai is a small town at the foot of the Arunachala - also known as Annamalai - hill. It is considered as one of the most sacred towns of India. The town is famous for Arunachaleshwara Temple, a huge temple complex dedicated to Lord Shiva. Lord Shiva is popularly known here as Arunachaleshwara.
"There is a very interesting legend about Arunachaleshwara that intrigues me," says Godadhar looking inquisitively at Rajat.
"Tell me."
"There was once a dispute about superiority between Vishnu and Brahma. They went to Lord Shiva looking for a solution to the problem. Shiva appeared as an infinitely long column of fire on the Annamalai hill and asked them to find the beginning and the pinnacle of the column. Vishnu went to find the beginning but came back and admitted His inability to find it. But Brahma didn't want to admit defeat; so He lied and claimed to have found the pinnacle. Shiva punished Brahma for lying and cursed Him saying He will never be worshipped in a temple."
"What's so intriguing about it? It's just another mythological story. Besides, the legend as you narrated comes from the Shaivite School. The Vaishnavites have the same legend with the roles of Shiva and Vishnu reversed."
"What intrigue me are the philosophical, spiritual and mathematical implications of this very simple, just-another-mythological story. Look Rajat, God is supposedly infinite; so it's a clash of infinities. Mathematically, operations involving infinity often lead to indeterminate situations. In the story, infinite Vishnu couldn't fathom God Shiva's infinitude. What Brahma did may be considered as a realistic exit from the impasse for the mortals, exit with a dose of spirituality. And philosophically ..."
"Winston Churchill said it best. Infinity is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. But enough of it now, stop this and look at the beautiful Annamalai hills."
"And look at the other side; there's the temple complex with its tall towers."
It's almost the end of the day; the Sun has gone beyond the hills. The car passes by the high walls of the temple complex. The resort hotel is only a few kilometers from the temple. Tomorrow will be the big day.


Rajagopuram of Arunachaleshwara Temple
The resort is a wonderful place in this town. It has many residential cottages built in beautiful natural setting. After some well-deserved rest, they go to the dining hall. It's a pleasant walk along a narrow brick pathway with cottages on both sides. There aren't too many diners yet in the hall. So they can choose a suitable table in a central place. Kamalika goes to get some munchies from the buffet table. She comes back conversing with a couple.
"Hey folks, let me introduce. Here are Michael and Deborah from Boston."
Michael is a medical doctor by profession, soft-spoken with a gesture of smile that seems to be permanently stuck on his lips. Deborah on the contrary is a lively lady who does the talking for both of them. They take no time to be part of the team and be intimate giving the impression that they all know each other for a long time. Interestingly, Deborah seems to be very knowledgeable about Indian philosophy. Both of them have dressed up as an Indian couple; Deborah looks pretty in saree and Michael so elegant in kurta. Another couple approaches the table and introduces themselves.
"Is it the table that being in the centre has become the centre of attraction or the people around it?" Godadhar feels amused by his own soliloquy.
"May we join please?"
"Yes, our pleasure. Please join us, the table is big enough and our heart too," Godadhar replies with a welcoming chuckle.

Jacques and Louise have come from Quebec City, Canada. And, more the merrier, Martin from Austria also joins in. The big table is now almost filled up. Conversation gradually picks up and in no time gets going in full swing when everyone gladly participates with eagerness and interest. Deborah enlightens others about Arunachaleshwara temple. Martin, a serious devotee of Ramana Maharishi's Ashram, sits like a silent listener with a solemn face. In an opportune moment, he opens his mouth and talks about the Ashram. He comes here every year and stays for a month or so.
"Do you all know about the legend of Ardhanarishwara?" Deborah asks.
"We would love to hear it from you," responds Godadhar.
"Shiva and His consort Parvati were once having a playful time in their abode Mount Kailash. Parvati covered the eyes of Shiva for a moment out of fun. God's moment is a very long time for the world. So this momentary closure of Shiva's eyes extinguished all lights of the universe for many years. Parvati realized the consequence of her involuntary misdeed and agreed to do penance in order to revert to the normal situation by appeasing Her Lord. Shiva, thus appeased, appeared as a column of fire on the top of the Annamalai hill to light up the universe afresh. Shiva then merged with Parvati and became Ardhanarishwara (half male and half female). This legend is very intriguing and l'm amazed by it. The Ardhanarishwara symbol represents the complete God form."
"Intriguing it is," says Godadhar. "This form represents Shiva-Shakti, meaning the absolute, invariant, timeless, omnipotent entity (Shiva) merged with the totality of the created universe (Parvati). Kapil Muni's Samkhya Darshan has a similar concept - Purush and Prakriti. Scientifically the Big Bang Theory may be interpreted in this line; but I wouldn't go that far."
"I see Deborah, you have incredible knowledge and understanding about Hindu mythology," Kamalika says. "You have good respect for it, I guess. It's very rare even among the Indians. I appreciate."
"I must confess, my source of knowledge is this gentleman sitting like a holy man, who doesn't speak unless spoken to." Deborah is obviously pointing at Michael.
"So Michael is the knowledge tree and you're its fruit," Godadhar says jovially. "Looking at Michael, I get the image of something of a solitary figure, seldom without a smile, sitting on the bank of a river with a fishing rod in hand and meditating for the catch of the day. Jokes aside, Michael, you do look very dignified and full of wisdom. Coming back to the concept of the column of fire, let me say that in this temple, God Shiva manifests in the form of Pancha Bhoota (Five Elements), importantly in the form of the fire element. This manifestation is celebrated here in a very big way. It's called Kartikai Deepam festival celebrated during Nov.-Dec., when the constellation Pleiades is in conjunction with the full moon."
"What do they do to celebrate?" asks Louise.
"It's a 10-day long festival," Kamalika is enthusiastic to give the details. "A huge lamp is lit in a cauldron containing 2000 liters of ghee (purified butter) and a 30 m long wick atop the hill. The giant column that's thus set ablaze symbolizes the Shiva lingam of fire joining the earth and the sky. It's like a huge beacon that can be seen from as far as 10 km . But more spectacular is the congregation of the pilgrims. I read in a daily newspaper that in the last celebration as many as a million people came from far and wide to participate in the most important event of the festival. In this event, the devotees circumnavigate the base of the hill on foot while chanting continuously."
"This is fabulous, hard to believe," says Godadhar. "Just try to visualize the tide of humanity flooding all roads around a mountain awash in golden light coming from a flame at its top, hear the resonant chanting by a million and smell the scent of burning ghee. You're sure to get intoxicated with a high dose of spirituality."
"That's really incredible," Louise says in a heavy French accent. She seems to be bewildered.
"We must experience this extraordinary phenomenon, may be in our next visit," says Jacques.
"I also feel like witnessing it," says Deborah. Michael silently nods his head; his smile gets a little broader. The great dining conference that happened just by chance thus comes to a point when conversation slows down. It's time to say good night.

It's the morning after, the commencement of the big day to visit the much desired Arunachaleshwara temple. The enormous temple complex spreads over an area as large as 25 acres, which is enclosed by a high wall about 4500 ft . 1375 m ) long. It's the largest Shiva temple in India. The only comparison that one can think of is the Vishnu temple in Srirangam, which is also the largest Vishnu temple in India. This
grand temple with the hill in the background and high rampart walls looks like a fort when viewed from a distance.

The driver stops the car at a suitable spot close to the main entrance gate, the eastern gate. The whole area in front of the gate is, as expected, a crowded market place, a common sight near a temple in India. It's busy with traffic, parked vehicles, road-side stalls with shoppers and people on the move. All visitors have to walk through this world of everyday reality in order to enter the temple. Once inside, Godadhar feels bewildered by the fabulous sight.
"The outside world of profanity has evolved into one of purity and holiness inside the temple," he says solemnly while looking at the mind blowing tall Gopurams and hundreds of devotees dressed in holy costumes.
"It's overwhelming," says Rajat.
"I've never seen so many Gopurams in one temple complex," says Kamalika. Rina quietly looks around.


Arunachleshwara Temple (inside)
Construction of this temple was initially accomplished by the Chola dynasty in the $9^{\text {th }}$ Century. Then successive rulers added to the existing structures. These later expansions are attributed to the rulers of Sangama, Saluva and Tuluva dynasties. The temple came under the domination of various empires such as, the Mughals, the French, Tipu Sultan and finally the British. There are 106 stone edicts in this temple bearing testimony.

Arunachaleshwara temple has an impressive array of Gopurams and Mandapams. There are nine Gopurams in all and five Prakarams (Precincts). The tallest Gopuram - the Rajagopuram - stands over the eastern gateway. Made of granite, this Gopuram has an astounding height of 66 m and a width of 30 m , and is one of the tall towers of India with record height. The credit of construction of such a Gopuram goes to King Krishna deva Raya of Tuluva dynasty; but it's named after the Hoysala king Ballala who made Tiruvanamalai his Capital. There are three more stately towers on the other three sides and five smaller towers inside the complex. The inside towers connect the precincts of the temple compound. Among the Mandapams, the most spectacular is the one with thousand pillars, which is also constructed by the same famous Krishna deva Raya. The pillars and the towers are all adorned with captivating sculptures.

The architecture of the towers and the Mandapams conforms to the South Indian style. It is interesting to note that even the Hoysalas, who are noted for their adorable fame of architectural skill as seen in Belur, Halibidu and Somnathpur, chose to retain the traditional Dravidian style of Gopuram.

There are many shrines in this temple spread over its five precincts. These shrines house many deities as may be expected. The main shrine of Arunachaleshwara in the first precinct houses a massive lingam that truly inspires spiritual feeling. There are many other deities in this shrine. Behind the sanctum, there is an image of Lord Venugopalaswamy (Krishna).

This temple has 22 idols of Ganapati. One important Ganapati is installed under a Vakula tree in the second precinct. Kamalika gets curious to see what's going on in front of one of the pillars. Many devotees are offering prayer to a miniature, palm-size Ganapati installed in a crevice of the pillar. This Ganapati, although tiny in His earthly size, is supposedly very responsive to prayers. In the third precinct, there is a temple for the Goddess Unnamalai, the inseparable consort of Lord Arunachaleshwara. Standing in the middle of a wide open yard, Godadhar looks all around with keen eyes and tries to feel and grasp the immensity of the whole complex standing high with its tall towers.
"This virtuosity, this grandeur, this immenseness, Rajat, is sure to uplift the mentality of any visitor. I see an architectural flare steeped in history and brimming with pride."
"Your versification is second to none," says Rajat glancing at him with eyes rolled on one side meaning some fun and frivolity.

Kamalika and Rina insist on offering a Puja. They are not only undeterred by the long line of devotees, but also pull Godadhar and Rajat along with them. Kamalika asks a priest who happens to be passing by to inquire if there is a shorter line for puja. The priest stops, looks at them and remains silent for a while. Then he says, "Follow me. I've finished my duties, but I will do the puja for you." He directly takes them to the sanctum sanctorum along a different path. Not everybody gets a chance to sit deep inside the Garbhamandir. Only a few people can get a place to sit. By grace of this priest, these two couples feel lucky to be there. The priest himself conducts puja for them. After the puja, the priest gladly talks about the temple.


Ramana Maharishi's Ashram
"You should come during the Kartikai Deepam festival. Millions of people come to Tiruvanamalai during this time."
"But I'm witnessing kind of a festival right today," says Godadhar. "There're thousands of visitors and many processions with deities."
"This is a daily affair. This temple is especially noted for everyday procession." The priest is in a hurry to leave.
"I can't thank you adequately enough. You have helped us out of the way and we'll remember it forever." The priest goes in his way after exchange of greetings.
"I don't understand why this priest came from nowhere and helped us," Rajat says inviting comments.
"Neither do I Rajat; it's a mystery to me," says Godadhar glancing at Kamalika and Rina. "May be Lord Shiva was more than eager to receive your puja."
"I only asked the priest a simple question without expecting any favour, that's all," retorts Kamalika.
"Stop you guys, we've been lucky to be granted with a boon," says Rina putting an end to the conversation.

## Ramana Maharishi's Ashram

After the exhaustive tour of the temple, it's probably fair to have some time for rest and relaxation. But the fame of Ramana Maharishi's Ashram is impossible to ignore. So in the late afternoon they go for a short visit of the Ashram. Located at a short distance from Arunachaleshwara temple, this Ashram is considered as an internationally renowned spiritual centre. Ramana Maharishi performed penance since his young age in the Annamalai hill. He was guided by another great saint, Seshadri Swamigal, who also lived in this area. Ramana attained enlightenment and he too became a great saint. His teaching represents the quintessence of divine wisdom. People came from different parts of the world to listen to his preaching.

The Ashram is a beautiful place set in serene natural surroundings. Aside from spiritual services, it provides a peaceful retreat for the devotees. Martin, Jacques and Louise are seen meditating in the meditation hall. The ambiance here is so pleasant that both mind and body get evolved into an elevated state. Peacocks are roaming freely in the lush green and on the roof tops.
"I 'm witnessing an international gathering in this Ashram," says Godadhar. "I guess, they're getting the ultimate spiritual experience and the right answer they're seeking."

মোটরে উত্তর ভারত


সেদিন নিজের ঘরে বসে টিভি দেখছি, "চলো যাই" বেড়ানোর সিরিয়াল দেখাচ্ছে। দেখতে দেখতে আমার মনটা সেই ছোটবেলায় চলে গেল। আমরা ছোটবেলায় খুব বেড়িয়েছি। সেই ছেঁড়া ছেঁড়া স্মৃতি ভেসে উঠল।

আমার বাবা ইন্ডিয়ান আয়রন ও সঢ়ীল কোম্পানীর একজন বড় অফিসার ছিলেন। আমরা থাকতাম কুলটিতে। আমরা তিন বোন। আমার বাবার খুব বেড়াবার শখ। আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি। বাবা তখন নতুন গাড়ী কিনেছেন। কুলটিতেই আমার বড় মামাও থাকতেন। তিনিও তখন নতুন গাড়ী কিনেছেন। দুজনে মিলে ঠিক করলেন গাড়ী করে সারা উত্তর ভারত ঘোরা হবে। ভাবুন সাহসটা একবার! আমার দুই বোন তখন ছেট ছেট। একজনের দশ বছর আর একটির ছয়। মামার একটি মেয়ে, তার চার বছর। দুজনের দুখানা মরিস মাইনর, ছোট গাড়ি। আমাদের গাড়িতত মা, বাবা ও আমরা তিন বোন। আর মামার গাড়িতে মামা, মামিমা ও ওদের মেয়ে। ঔভ দিন দেখে আমরা বেরিত্যে পড়লাম। আমাদের প্রথম বিরতি গয়াতে। এখানে আমরা দুদিন থাকব ভেবেছিলাম। কিন্তু মামার মেয়ের জ্বর হওয়াতে এখানেই তিন-চারদিন দেরী হয়ে গেল। বাচ্চা নিয়ে বেড়ানো বড় ঝামেলার। তখন সেই ডাক্তার-বদ্যি করতে হল। যাই হোক ওরই মব্যে বোধগয়ার আশে পাশে দ্রষ্টব্য স্থান দেথে নেওয়া হন। পতে আমরা 'সাসারামে’ শেরশাহের কবর দেখলাম। আমরা তারপর শোন নদীর তীরে ডালমিয়া নগরে থামলাম। শহরটা নদীর এপারে না ওপারে আমার ঠিক মনে নেই। কিন্তু সেই নদী পার হওয়ার ব্যাপারটা খুব ভাল লেগেছিল। আমরা সব উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছি। ট্রেনের ওপর গাড়ি তুলে নদী পার হওয়া হল। রাত্রিতে ডালমিয়া নগরে থাকা হল।

পরদিন আবার আমরা এগিত্যে চললাম। আমাদের পরের গন্তব্যস্ছল যতদূর মনে পড়ছে কাশী। তখন রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া অনেক কম সত্যি, বিন্তু পতে ডাকাতের ভয়। আমরা সন্ধ্যের আগেই কোন হোটেলে আস্তানা গাড়তাম। আমার মা কবিতা, গন্প, ভ্রমণকাহিনী লিখত্ন। কাজেই সজ্ে সব সময় একটা খাতা-কলম থাকত। কাশীতে আমরা বাবার এক মাড়োয়ারী বন্ধুর বাড়িতে উঠেছিলাম। তাঁর বাড়িটি খালিই পড়ে থাকত। বিরাট বাড়ি- বাগান, পজ্খের কাজ করা দেওয়াল। চারিদিকে সুন্দর সুন্দর মূর্তি। বাগান্ন মালী আর রান্নার লোক থাকত। রাল্নার লোকই আমাদের রান্না করে দিত। ওখানে অনেক রকমের মিষ্টি পাওয়া বেত। মন্দিরে পূজা দেওয়া হল, আশেশাশের দ্রষ্টব্য জায়গা দেখা হল। এখানে আমরা দু তিন দিন ছিলাম। তারপর আমরা এলাহাবাদ, লক্ক্ষৌ, কানপুর দু দিন দুদিন করে ঘুরলাম। এরপর আমরা আগ্রা গেলাম। এখান্ন আমরা উঠেছিলাম বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে। আমরা এখানে দিন সাতেক ছিলাম। এখানে দ্রৃষ্যব্য স্থান অনেক।

তাজমহল দেতে তো সবাই মুঞ্ধ। এতদিন পাঠ্য বইএর পাতায় ছবি দেখেছি। চাক্ষুষ দেখে সবাই বাক্যহরিত হয়ে গেলাম। আমার ছোট বোন শাহজাহানের গল্প ঙুনে মুখস্ছ করে ফেলল। সবাইকে শোনাতে লাগল। তাজমহলের সামনের দোকান থেকে আমরা অনেক কিছু কিনলাম। মনে আছে চাঁদনী রাতে তাজমহলের অপূর্ব সৌন্দর্য। এখন আর বোধহয় রাত্রিতে তাজমহলে যেতে দেওয়া হয় না। পরের দিন আমরা আগ্রা ফোর্ট দেখতে গেলাম। চারিদিকে অপূর্ব কারুকাজ করা। দেওয়ানী খাস, দেওয়ানী আম। বেখান থেকে শাজাহান যমুনার ওপারে তাজমহল দেখতেন, সেই জায়পা দেতে গায়ে কাঁটা দিতে লাগল। পরের দিন আমরা ফতেপুর সিক্রী দেখতে গেলাম। আকবরের একবার ইচ্ছে হয়েছিল এখান্ে রাজধানী স্ছাপন করবেন। কিন্ত শোনা যায় জলের অভাবে তা আর হয়ে ওঠেনি। ফতুপুর সিক্রীতে বিরাট কারুকাজ করা রাজপ্রাসাদ। দেওয়ানী খাস ইত্যাদি আছে। এখানে শেখ সেলিম চিস্তির কবর খুব সুন্দর। সৌধটি শ্বেতপাথরে তৈরী। একটা বিরাট উঠোেের মত খোপ খোপ করা জায়গা। সেখানে নাকি সয্রাট সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে পাশা খেলতেন। সারাদিন ধরে এইসব দেখে আমরা ক্ননন্ত শরীরে পরিপূর্ণ মন নিয়ে ফেরার জন্য গাড়িতে এসে বললাম। পথে আমরা দু দিন মথুরা-বৃন্দাবন ঘুরে দেখলাম। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির। শ্রীকৃষ্ণের পদস্পর্শে ধন্য এই স্থান।

তারপর আমরা ভরতপুর, আলোয়ার গিয়েছিলাম। ভরতপুরে পক্ষীনিবাস দেখলাম। জগলের মধ্যে ডাকবাংনোয় রাত কাট্য়ে়ে পরদিন আমরা আলোয়ার গেলাম। জগ্গলের মধ্যে এ̆কে বেঁকে রাস্তা, একটু ভয় ভয় করতে লাগল। আমি তখন স্কুলে গার্লস

গাইডে ভর্তি হয়েছি। আমার সীটের পাশে বাবার পাখী মারার বন্দুকটি রয়েছে, খুব ভরসা, যেন ডাকাত এলেও ভয় নেই। এখানে আমরা একটি বড় হোটেলে ছিলাম। এটা একটা রাজবাড়ি ছিল। উঁচু ঁঁচু খাট, সুন্দর সুন্দর চেয়ার টেবিল ছিল। এখানে আমরা উটের দুধ্েের সন্দেশ খেয়েছিলাম। খেতে ভালই, একটু গন্ধ। উটের দুধ ঔুনেই গা গুলিয়ে উঠল। এখানে একটা লেক আছে, সম্ভবতঃ নাম সিলিসার। শোনা গেন এখানে রাত্রে বাঘ আসে জল খেতে। আমরা রাত্রে বাঘ দেখতে বেরোলাম। খুঁজে খুঁজে লেকের ধারে যাওয়া হল। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও বাঘ দেখতে পেলাম না। ফেরার সময় পথ হারিয়ে গেল। খানিকটা গিয়ে সরু রাস্তা; পাশ দিয়ে একটা ট্রাক চলে গেল। আমাদের পার হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল আমরা কোথা থেকে আসছি, কোথায় যাব ইত্যাদি। বেশ কয়েকটা ষণ্ডামার্কা লোক। আমাদের তো ভয় হয়ে গেল। ডাকাত নয় তো? আমরা যে হোটেলে উঠেছিলাম সেখানে এক মন্তী সাহ্গে|পাজো নিয়ে উঠেছিছেন। বাবা বলেছিলেন আমরা ওই মন্রীর সগ্গেই এসেছি। ফলে বিপদ কাটল। ওরা খানিকক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথা বলে চলে গেল; আমরাও ফেরার পথ ধরলাম। সেদিন আমরা অনেক কষ্ট করে রাস্তা খুঁজে পেয়েছিলাম।

এবার আমদদের পরবর্তী গন্তব্যস্থান দিল্নী। এখানে আমরা একটা ধর্মশালায় ছিলাম। সদ্যনির্মিত বিরাট, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। প্রায়-খালি প্রাসাদোপম বাড়িটির নিচে একটি বিরাট হল ঘর নিত়ে আমদের আস্তানা। ঘরের পাশেই বাথরুম। কিন্নু আমরা রাত্রেই তা ব্যবহার করতাম। তিনতলার ছাদ্দ ছটা বিরাট বিরাট বাথরুম, প্রচুর জল। আমরা দিনেনর বেলায় সেখানেই স্নান করা, কাপড় কাচা ইত্যাদি করতাম। এখানে আমরা দিন সাতেক ছিলাম। সামনে রাস্তার উল্টোদিকে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল। আমরা সেখানেই খাওয়া-দাওয়া সারতাম। দরজার পালশই একটা লোক বিরাট কড়া নিয়ে দুধ জ্বাল দিত। আমরাও রোজ রাত্রে তার কাছ থেকেই সেই ঘন দুধ কিনে খেতাম। আমার যদিও কোনদিনই দুধ খেতে ভাল লাগত না, তবুও বাবার হুকুমে খেতেই হত। ওই দুধ জ্বাল দেওয়ার গণ্ধটা খুব ভাল লাগত আর খেতেও ভালই লাগত।

দিল্লীতে দ্রষ্বব্য স্থান অনেক। লালকেল্লা দেখতেই একটা গোটা দিন কেটে গেল। হুমায়ুন্নের কবর, ফিরোজশা কোটলা, খুনি দরোয়াজা প্রভৃতি দেখতে দেখতে কদিন কেটে গেল। এখানে আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস, কাপড়-জামাও কিনলাম। এখানে আমার বাবার কলেজের বন্ধুর বাড়ি। তাঁদের বাড়িও একদিন যাওয়া হল। দিল্नীতত আমার মাসিমার শ্বশ্রেবাড়ি, সেখানেও নিমন্তণর রক্ষা করতে যাওয়া হল।

আমাদের পরবর্তী গন্ত্যব জয়পুর। দিল্নী থেকে জয়পুরের রাস্তাটা খুব সুন্দর। চারদিকে পাহড়়ের মব্যে দিয়ে এ̆কেবঁবে রাস্তা গেছে। এইখানে একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমরা মুঞ্ধ হয়ে চারদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে যাচ্ছি। পাশ দিয়ে অন্যান্য গাড়িও যাচ্ছে, এমন সময় পাশ দিয়ে একটি ট্রাক চলে গেল। তার ওপর প্যাকিং বাক্স বোঝাই করা ছিল, কিন্তু আলগা ছিল, ভাল করে বাঁধা ছিল না। আমাদদর গাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ একটা বাক্স আমাদের গাড়ির ওপর এসে পড়ল- আর ঝনঝন শদ্দে সামনের লাইটটা ভেজ্গে গেল। ট্রাকটাকে ধরা গেল না। তখন আবার লাইট সারানোর জন্য ছুটোছুটি করতে হল। খানিকক্ষণ সময় নষ্ট হল। আবার কিছুটা গিয়ে গাড়ির হর্ণটা কি রকম আটকে গেল- এক নাপাড়ে বেজেই চলেছে। সেও সারাতে অনেকক্ষণ সময় গেল। জয়পুর যখন পৌঁছলাম তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। একটা হোটেল ঠিক করে রাতের মত যাত্রায় দাঁড়ি টানা হল। পরের দিন আমরা হাওয়া মহল, কেন্লা এইসব দেখলাম। কেন্লার মধ্যে ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরটি খুব সুন্দর। এখানো আমরা দিন তিনেক ছিলাম। অন্নে কেনাকাটাও করা হয়েছিল। এখানকার বাঁধনি শাড়ি খুব সুন্দর। সামনে বসিয়ে করে দেয়। মা ও মামীমা শাড়ি কিনলেন। আমাদের জন্যেও জামা-টামা কেনা হল। আসবার পথে ‘চম্বল’ বলে একটি নদী আমরা পার হর্যেছিলাম। তখন চম্বল নদীর দু ধারে খুব ডাকাতের উপদ্রব ছিল। নদীত ব্রিজ ছিল না। একটা বিরাট নৌকোর ওপর দুটো গাড়ি পাশাপাশি তুলে নদী পার হওয়া হল। তারপর আমরা 'আজমীর’ গিয়েছিলাম। 'পুস্কর’ লেক দেখলাম। এখানে বড় মেলা হয়। আশে পাশে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর মন্দিরও আছে। এখানে আমরা তিন-চার দিন আমাদের এক আত্సী’্যের বাড়িতে ছিলাম।

তারপর আমরা উদয়পুর গিয়েছিলাম। ’পিছলা’ লেকের মাঝখানে প্যালেস দেখা হন নৌকো করে গিয়ে। লেকের জল খুবই স্বচ্ছ। অনেক মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে তাতে। আমরা ময়দার গুলি খেতে দিতাম। এর পর আমরা চিতোরগড় গিত্য়িলাম। এটি একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। এখানে আমরা একটি সদ্যনির্মিত হোটেলে ছিলাম। রাজবাড়ি, মীরাবাইয়ের মন্দির দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। যেখান থেকে আলাউদ্দীন রাণী পদ্মিনীকে আয়নার মধ্যে দিয়ে দেখ্থেছেনে, সেই ঘরটি এখনও সেই রকম সাজানো আছে। যেখানে রাণীরা জহর ব্রত করেছিলেন, সেই জায়গাটিও দেখলাম। মীরাবাইয়ের মন্দিরের অপূর্ব কারুকার্য দেতে মুপ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম। মন্দিরের সামনে থেকে আমি একটি ময়ূরের পালক পেয়েছিলাম। ব্যাপারটি সমান্য, কিন্তু আমার মনে এখনও দাগ কেটে আছে। এখানে বিজয়স্তম্ভটিও খুব সুন্দর। রাণা প্রতাপ যেখানে চেতকের পিঠ থেকে পড়ে

গিৰ্যেছিলেন, সেই জায়গাটি বাঁধানো আছে। এবার আর আমাদের কোটা, বুঁদি, ঝাঁসি যাওয়া হল না। ফেরার পথে আমরা এবার দিল্লী, আগ্রা, কানপুর হয়ে দু দিন দু দিন করে বিশ্রাম নিয়ে চললাম। কানপুর থেকে আমরা ছাতারপুর হয়ে খাজুরাহোটাও দেখেছিলাম। এখানে আমরা একটি গেসট হাউলে চার-পাঁচ দিন ছিলাম। অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির দেখলাম। মহাদেব মন্দির, পার্বতী মন্দির, চৌষটি যোগিনী মন্দির। প্রত্যেকটি মন্দিরই অপূর্ব কারুকার্য করা। মন্দিরের গায়ে নানারকম মূর্তি খোদাই করা। প্রসাধন-রতা নারী, সন্তান কোলে মাতৃমুর্তি ইত্যাদি। নর-নারীর সম্ভোগ মূর্তিও খোদাই করা আছে। এখানে আমাদের সজ্গে একটি ছেলের পরিচয় হল। সুদূর বেলজিয়াম থেকে এসেছে। আমাদের গাড়িতে সে কিছুটা পথ লিফট্ট নিল। তারপর আমরা সাতনা বলে একটি জায়গায় দু দিন ছিলাম। এখানে দেখবার বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু এতদিন ঘুরে ঘুরে সবারই শরীর ক্নান্ত, বিশ্রাম চায়। হোটেলে রাত্রিবেলায় পাশের ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ শুনে গিয়ে দেখি এক গ্রামের দম্পতি তাঁদদর পাঁচ বছরের মেয়ে নিয়ে এসেছেন। মেয়ের গত জন্নের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তাঁরা মেয়েকে নিয়ে সেই গ্রাম্মে যাচ্ছেন। এর পর আমরা 'পান্না' বলে একটি খুব সুন্দর জায়গা পার হলাম। জায়গাটি পান্নার মতই সুন্দর। চারদিকে সবুজ গাছপালা। রাস্তার ধারে একটি পাথরে সিঁদূর লেপা। স্থনীীয় গ্রামবাসীরা পূজো দিচ্ছে। আমরাও গাড়ি থামিয়ে পূজো দিলাম। এবার আমরা রেবা নদীর তীরে রেওয়াতে পি ডাবলিউ ডি বাংলোয় দু দিন ছিলাম। তার পর আবার কাশী গয়া হয়ে ফেরা। আমাদের মন খুবই ভারাক্রান্ত। আবার সেই বাঁধাধরা জীবনে ফিরতে হবে। বাবাদেরও ছুটি ফুরিক্যে গেছে। আমাদেরও স্কুল খুলে যাচ্ছে। শেষ কদিন গয়াতে কাটিয়ে আমাদের যাত্রা শেষ হল। টিভিতেও দেখি "চলো যাই" শেষ হয়ে গেছে। অমিও বাস্তবেবে ফিরে এলাম।

## প্রসন্গ ঃ সন্ত্রাসবাদ

মৃণাল পাল



এই স্পর্শকাতর বিষয়ে যে কোন মতামতই যথেষ্ট বিতর্ক-সাপেক্ষ তা জেনে শুনেই এ লেখাটা সুরু করছি।

তাই সর্বপ্রথমেই জানিয়ে রাখি যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে চোখ বুজে নিন্দা করা কিংবা নির্বিচারে সমর্থন জানানো - তার কোনোটাই এ লেখার অভিপ্রায় নয়। তবে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু অঞ্চলের ইদানিং পরিস্থিতিতে এই আলোচনা প্রাসঙ্গিকই বোধ করি।

সন্ত্রাসবাদীরা যখন দেশব্যাপী আপাতদৃষ্টিতে অস্থির ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, তার পিছনে সাধারণতঃ তাদের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবী থাকে; নিজ্জেদের দৃঢ़বিশ্বাস-উদ্দুদ্ধ চরমপহ্ইী আদশ্শগত কারণ-ঙুলিই এ সমস্ত দাবীর উৎস। তাই তাদের পরিবেশ এবং চারিত্রিক বিশিষ্টতাগুলিকে ঠিকমতো বোঝার আগ্রহতেই এ লেখার উৎপত্তি।

প্রথমতঃ বোঝা দরকার যে আজকের পৃথিবীর নানা অংশে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্মতাসীন বলদর্পী গোষ্ঠি (কখনো কখনো বহিরাগত সামরিক শক্তি) দেশ শাসন্নে নামে জনসমষ্টিঃর উচ্ছেদ, উৎখাত সহ নানাভাবে উৎপীড়ন করে চলেছে; তার প্রতিরোধে যখন ঐ জনতার এক উল্লেখযোগ্য অংশ বিদ্রোইী হয়ে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলে, তখন কিন্তু আমাদের তার দোষগুণ বিক্নেষণ না করেই তাকে শধুমাত্র তুচ্ছ ভেবে এড়ানো ঠিক নয়।

অথচ আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন - বিশেষতঃ যাঁরা নিজেরা জীবনসং্রামে ঐরকম ‘উৎপীড়িত’দের দলে পড়েন না এবং বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্বেই নিজ্রেদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা তাঁদের উচ্চ/মধ্যবিত্ত জীবন-যাত্রার সুখ-সাচ্ছন্দ্যের পরিপহী এ হেন আলোড়নের যথাযথ মূল্যায়নে অনিচ্ছুক কিংবা অপারগ; এর্দপ উদাসীনতা শ্রেণীগত স্বাথ্থপরতার নামান্তর মাত্র কিংবা সামাজিক তথা রাজনৈতিক সচেতনতার

অভাবের লক্ষণ বলে বিবেচিত হতে পারে। কারণ ‘দেয়ালের লেখন’ বুঝতে না পারা (কিংবা বুঝতে না চাওয়াা) আর সমকালীন বাস্তবতার একটা দিকের সজ্গে সংযোগ হারানো সমার্থক; তা নোটেই কাম্য নয় এবং দুঃটেরই ব্যাপার।

বরং, निর্লিপ্ত না হঢ়ে যে কোন দায়িত্ববান নাগরিকের পক্ষে বিদ্রোহীদের সম্পর্কে তাঁর সমর্থন বা বিরোধিতার অবস্থান স্থির করা উচিত ওদের সংগ্রামের মূল কারণ ও কর্মকৌশলের শৃথক পৃথক মূল্য|য়নের মধ্য দিয়ে। উভয় ক্ষেত্রেই মূল্যায়ন যত বেশী বাস্তবানুগ ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হবে ততই সঠিকতর সিদ্ধান্তে পৌঁছান্না সহজ হবে। কোন ক্ষেত্রে কারণগুলি মেনে নেওয়া গেলেও নির্বিচারে হত্যা করার কর্মকৌশলে গুরুতর আপত্তি থাকতে পারে, আবার কখনো হয়তো কারণগুলিই মনে দাগ কাটে না - তবে সেগুলি মানতে পারলে কর্মকৌশল নিয়ে তেমন কোন সমস্যা নেই।

এখন, মূল প্রসজ্গে ফিরে এলে লক্ষ্য করবো যে সাধারণতঃ শাসকগোষ্ঠী ও বিদ্রোইীদের মধ্যে সশख্র সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য প্রাথমিক ভাবে আলাপ-আলোচনা ও আপোমের মাধ্যমে বিরোধের মূল কারণগুলির সজ্গে জড়িত সমস্যাগুলির নির্ভরযোগ্য মীমাংসার চেষ্টা করা হয়; তা সম্ভব হলে মোটামুটি সবারই নিশ্চিন্ত হওয়ার কথা। অতীতের চেকোল্লোভাকিয়া থেকে বর্তমানের দুটি আলাদা রাষ্ট চেক ও স্লোভাকিয়ার সৃষ্টি এবং মালয়শিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা সার্বভৌম সিঞ্াপুরের উৎপত্তি এরুপ আপোষ-আলোচনার পথ ধরেই হয়েছে। কিন্তু সে একান্তই কার্যকরী না হলে তখন চলে আসে নানা বিকল্প চিত্তা-ভাবনা এবং বিচার-বিবেচনার কথা।

এইরকম দুইপক্ষের মধ্যে যখন একদিকে চিরাচরিত সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষমতার গুরুতর পার্থক্য থাকে এবং সেই সজ্গে মূল বিরোধগুলির মীমাংসার সম্ভাবনা নিতান্তই কম, তখনই দুর্বল পক্ষ (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ-আন্দোলনকারীরা) সামনাসামনি লড়াই এড়িয়ে বিজয়ী হওয়ার অন্য সমস্ত উপায়গুলি খুঁজে বার করে। গেরিলা যুদ্ধ এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এদের মধ্যেই পড়ে।

প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এরকম গেরিলা যোদ্ধারা এবং সন্ত্রাসবাদীরা কোন না কোন চরম জাতিয়তাবাদী রাজনৈতিক কিংবা নৌলবাদী ধর্মীয় আদর্শে উদ্বদ্ধ হয়ে চালিত হয় এবং লক্ষ্যে পৌঁছান্োর উদ্দেশ্যে সমস্ত সংঘাতমূলক কার্যকলাপকে তাদের মুক্তিযুদ্ধের কিংবা জিহাদের অংশ হিসাবে দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়। তাই তারা

তাদের অভীষ্ট লাভ করার পথে বাধাবিঘ্ন সরাতে নিজেদের জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকে।

ব্যক্তিগত লাভের জন্য এরা এদের ব্যাপক নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালায় না। এদিক থথকে এরা থেশাদারী মারাত্মক অপরাধীদের থথকে আলাদা। এ মন্তব্যটি বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখা দরকার, কারণ তা মেনে-নেওয়া ও না-নেনে-নেওয়ার মধ্ধ্যেই লুকিয়ে থাকে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে আমাদের মনোভাবের মূল ভিত্তি।

ইংরেজ শাসন্নে শেষদিকে আমাদের দেশেরও কিছু কিছু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক কর্মীদের কার্যকলাপ শাসকগোষ্ঠির কাছ থেকে সন্ত্রাসবাদের ছাপ পেয়েছিল - টেররিষ্ট সূর্य সেন, বাঘা যতীন ও ক্ষুদিরাম বোসদের আমরা তখন আত্নত্যাগী, বীর, দেশপ্রেমী বনেই গ্রহণ করেছিলাম এখনও তাই করি।

তবে কর্মকৌশলের ব্যাপারে এঁদের সন্গে আজকের সন্ত্রাসবাদীদের গুরুতর পার্থক্য আছে। সে যুগে আমাদের টেররিষ্ট্রা আদর্শগতভাবে (এবং কৌশলগতভাবেও) সর্বদা বিপক্ষের নিরম্র নারী-শিஈুদের সন্ত্রাস-আর্মণ থেকে বিরত থেকেছেন। বহির্জগতের সহানুভুতি লাভের দিক থেকে এ বিষয়টি খুবই গুরুতর - কিন্তু এখনকার সন্ত্রাসবাদীরা এরকম কোন বিধি-নিষেধ মানতে প্রস্তুত নয়; তাদের মুক্তিযুদ্ধ বা জিহাদের অভীষ্টলাভের জন্য সর্বপ্রকার সন্ত্রাস-আর্মণই এদের কাছে গ্রহণযোগ্য।

নীতিগত কারণে কোন বিশেষ এক মুক্তিযুদ্ধ বা জিহাদের সংগ্রামের প্রতি পৃথিবীর অন্যত্রও বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকের যথেষ্ট সমরেদনা এবং সমর্থন থাকতে পারে; এখন প্রশ্ন জাগে যে এই সমর্থকদের সকলেই কি সন্ত্রাস-বাদীদের ত্যাগ করবে এই কর্মসূচির জন্য? সাম্প্রতিক কালের পৃথিবীব্যাপি এ প্রকারের বিরোধগুলির পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে প্যালেষ্টাইন, চেচনিয়া কিংবা ইরাকের ক্ষেত্রেও তা হয় নি।

মোট|মুটি ভাবে সন্ত্রাসবাদীদের বক্তব্য যে সন্মুখ যুদ্ধে যখন বিপুল শক্তিশালী শক্রুপক্ষদের বিরুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা খুবই কম, তখন নির্বিচারে সব রকম্মের নৃশংস ধ্বংসাত্তক আঞ্মণ চালিয়েই তাদের যতদূর সম্ভব ত্রস্ত এবং বিপর্যস্ত করা সঠিক কর্মকৌশল; এতে এদের আন্দোলনের প্রতি বহির্বিশ্বের সহানুভূতি ও সমর্থনের কিছু ক্ষতি হতে পারে তা মেনে নিয়েও সন্তাস-বাদীরা

বিশ্বাস করে যে এই পথেই শত্রপপক্ষ এুমশঃ বিধ্বস্ত হয়ে শাসন-কর্তৃত্ণ হারাবে এবং তাতে তাদের অভীষ্ট-লাভ ত্ররান্বিত হবে।

বলা বাহুল্য, সন্ত্রাসবাদীদের এই বিশেষ কর্মকৌশল সব সময়েই সার্থক হবে না, ফলে শত্রু-পক্ষের আ๙্মণের কাছে কখনো কখনো হার মানতে হবে।

বিরোধের চরম পর্যাত়ে সন্ত্রাসবাদীদের দমনের জন্য অপর পক্ষও এমন আরমণ সুরু করতে পারে যা সন্ত্রাসবাদের পর্যা|্যেই পড়ে। যেমন প্যালেষ্টাইনের উদ্বাস্তু শিবিরগুলির ওপর ইস্রায়েলি সৈন্যদের নৃশংস আর্মণ। ঐ সৈন্যরা যখন বুল-ডোজার চালিয়ে উদ্বাস্তুদের বাড়ীঘর ধ্বংস করে, সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে বাড়ীর পুরুষ্দদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে, মহিলাদের অকথ্য শারীরিক অত্যাচার করে এবং কোন ক্ষেত্রে ধর্ষণও করে, তখন তাদের পালিয়ে বাঁচা কিশোর সন্তানদের পক্ষে অদম্য প্রতিহিংসায় সন্ত্রাসবাদীদের দলে যোগদান অবশ্যম্ভাবীই বলে মনে হয়।

তাই অভীষ্টলাভের জন্য আত্মহনননেও প্রস্তুত এইর্রপ দৃঢ়বিশ্বাসী সন্ত্রাসবাদীদের জয় করার জন্য কেবলমাত্র সামরিক শক্তির প্রত়োগ অনেক সময় যথেষ্ট কার্যকরী নাও হতে পারে; এইরকম কঠিন অবস্থায় বিরোধের বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে সেই অনুयায়ী প্রয়োজনীয় যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনা চালিয়ে প্রথমে উভয়পক্ষের মধ্যে অবিরাম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থামানো এবং তারপর দুইপক্ষের কাছে গ্রহণতোগ্য আপোস-প্রস্তাব খুঁজে বার করাটাই কার্যকরী স্থ|য়ী সমাধানের পথ হবে।

আশার কথা, এইরূপ রাজনৈতিক সমাধানের দৃষ্টিতঙ্গির সমর্থন সারা পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় সংবেদনশীল জনগণের কাছে ঞ্মশঃ জোরদার হচ্ছে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অধিকতর সদস্য-রাষ্ট অনুরূপ মতামত প্রকাশ করা সুরু করেছে। তবু প্রভূত শক্তিশালী রাষ্ট্𧰨 কয়টির ভেটেটো এড়িয়ে সংখ্যাগুরু শান্তিকামী রাষ্ট্ৰগুলির মতামত কার্यকরী হওয়া এখনো সময়সাপেক; তাই সঙ্গত কারণেই মনে হয়, আমাদের নিছক চাওয়া না-চাওয়ার ওপর নির্ভর না করে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তার নিজস্ব বিশ্বাস ও প্রয়োজন মত আরো কিছুকাল চলতে থাকবে এবং এই শতাব্দীর পরবর্তী কয়েক দশকের আগে পৃথিবীব্যপি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ-মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির সন্ভাবনা নিতান্তই কম।

# চিকিৎসা বিভ্রাট 

 বেণু নন্দী

খুব মনের আনন্দে পরশুরাম গ্রন্থাবলীর তিন খন্ডই বার করে এটা সেটা পড়ছি আর নিজের মনেই হেসে কুটোপাটি যাচ্ছি।

ইতিমধ্যে ধরল ভীষণ অসুখ। থাকি একা বাড়িতে। আমার ভায়ের বৌ বুবুলের কাছ থেকে walking clinic এর ঠিকানা নিয়ে পাড়ার মেয়ে Margaret কে ধরলাম clinic এ নিয়ে যেতে। কিন্তু Margaret কিছুতেই clinic খুঁজে বার করতে পারল না - তখন আমিই ওকে বললাম Civic Hospital এর emergency তে আমাকে নাবিয়ে দাও - তাহলেই হবে। বলে আমি নেবে পড়লাম - সঙ্গে কিন্তু আগে থাকতেই একটা প্লাস্টিকের দই এর কৌটো ঢাকা সমেত নিয়েছিলাম - কি জানি যদি বমি টমি কিছু হয়।

আমাকে দেখেই সাদা চুল আর Arthritise এর জন্য হাঁটুর ব্যথায় টলোমলো চলা দেখেই ওরা সল্গে সঙ্গে admission করে একটা ঘরে পাঠিয়ে দিল। নার্স এবং ডাক্তার দেখি প্রথম থেকেই সাবধান হয়ে নাক মুখ mask এ ঢেকে special apron পরে ঘরে ঢুকল। আমার হাতে দই এর কৌটোটা খুব সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। আমি ইতিমধ্যেই দু একবার বমি করেছি ওই কৌটতে। দ তিন জন ডাক্তার নার্স পর পর এসে আমার তো বটেই আমার বাপ চোদ্দপুরুষের শারীরিক ইতিহাস নিয়ে গেল ও বারবার জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে - কেন এখানে এসেছ? আমি বলতে পারিনা - কি হয়েছে বলতে পারলে তো ল্যাটা চুকে যেত।

যাই হোক - ঠিক হল জায়গা খালি হলেই আমাকে Smyth রোডে Ottawa Hospital এ চালান দেবে কারণ Civic এ এক রাতের বেশী আমাকে রাখতে পারবে না।

আমাকে বলল যেমন পরে আছো রুগীর নীল গাউন সেই পরে থাকো। আমরা তোমায় paramedic stretcher এ সাইরেন বাজাতে বাজাতে ওখানে নিয়ে যাব।

সেই মতন প্রায় রাত দেড়টার সময় Ottawa Hospital এ পৌঁছলাম। একটা special ঘরে ঢোকাল। সঙ্গে সঙ্গে আমায় special বিছানায় শুইয়ে দিলো। দফায় দফায় blood pressure নেওয়া - heart monitor করা তো চললই - তাছাড়া এ হাতে ও হাতে সিরিঞ্জের পর সিরিঞ্জ blood নিতে লাগল পরীক্ষা করার জন্য। যে কেউ সে ঘরে আসছে সবাই কিন্তু নাক কান ঢেকে আর special gown পরে প্রবেশ করছে।

তারপর আমার vein এ মোটা ছুঁচ ঢুকিয়ে ভেতরে জল দেওয়া সুরু হল। চলল সারা রাত থেকে পরের দিনও। মুস্কিল হোল যখন আমার বাথরুমে যাওয়ার দরকার হল - তখনই। এই লম্বা stand এ মোটা মোটা নল দিয়ে থোলে থেকে জল আসা নিয়ে বাথরুমে ঢোকা - এক মহামারি কান্ড। ঘরের সামনের দেওয়ালে বড় বোর্ডে লেখা আমায় ওরা কি করছে - কি কি ইনফেক্সন হতে পারে - থাইরয়েডের কোনো গন্ডগোল কিনা - লাং এর কোনো গন্ডগোল কিনা।

তারপর চললো ঠুসে ঠুসে খাওয়ানো। আমিও যতটা পারি ওদের বাধ্য মেয়ে হয়ে গেলাম। বাড়ী ফিরতে হবে তো?

দু তিন দিন ধরে নানা রকম পরীক্ষা নিরিক্ষা করে যখন ওরা কোনো কিছুই ধরতে পারলনা এমন কি আমার কোনো রকম infection হয়েছে কিনা সেটাও যখন ধরতে পারলনা তখন আমায় বল্লো "বাড়ী যাও"। আমার মনে পড়ল পরশুরামের চিকিৎসা সঙ্কটের কথা।

হায় জগদম্বা - নন্দবাবুর মিস্ বিপুলা মল্লিকের মতন আমায় কেন একটা মিঃ বিপুল মল্লিক জুটিয়ে দাওনা যিনি আমার সব ভার নেবেন - আমায় রক্ষনা বেক্ষনা করবেন?

## ভোলু তেলী

আদিত্য চক্রবর্ত্তী

(কাকা হাথরশীর হিন্দী কবিতা অবলম্বনে)
[Kaka Hathrasi was amongst the best known hasys kavis in Hindi. Here in thie poem he tells us in Brij Bhasha what actually happened to Bholu Teli who hawked oil in the village market and had disappeared for a year only to reappear once more, but..]

ভোলু তেলী গ্রামে করে তেলের সেল
গলি গলি ঘুরে বেড়ায় - তেল নাও গো তেল!

তেল নাও গো তেল - বাঘের মতন সেই বুলি
মনে হয় যেন বজ্র্যাঘাত অথবা কামানের গুলি!

এক বছর হয়ে গেল দেখা নেই আর
হঠাৎই একদিন দেখা মিলল তার!
কি হলো এমন মরার মতন চাল
বাঘ থেকে ছাগ একি তোমার হাল!

লিকপিকে শরীর আর তুবড়োন গাল হাঁকে তেল নেবে তেল কিন্তু কন্ঠ টাল মাটাল !

একি হলো তোমার, তাকে আমি বলি
এই দশা হলো আমার উদ্ভাহ বন্ধনে ঝুলি!

# ক্যানভাসে প্লাবন <br> সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস 



জলো হাওয়ায় মনটা ভিজে গেল।
গুচ্ছ গুচ্ছ কমলা ফুলের পাপড়ির দল
ছড়িয়ে দেয় শুভ্ররাগের নতূন আবেগ।
হৃদয়ের মরুভূমিতে একটি সরোবর।

আকাশ কৃষ্ণাম্বর,
একটা সমুদ্র হাওয়ায় ভাসছে।
মেঘগুলি উত্তাল তরঙ্গ,
থম থমে নিঝুম দুপুর।

একটা বিশাল ক্যানভাস আবদ্ধ বিবশ;
নব আবির্ভাবের আনন্দঘন
অস্ফুট চীৎকার নৈঃশব্দে থমকে আছে।
অসীম রসের প্লাবনে নিমগ্ন
আআর করুণ চাহনি,
জীবনের অর্ঘ্য পেতে উনুুখ।
নতূন সম্ভাবনার দ্যোতনা অস্থিরতায় অনড়।

আপেল ব্লসম শেষ হয়েছে,
লাল সবুজ পাতায় ভরা দাঁড়িয়ে একা।
দুটি রবিন পাখী নীড় বেঁধেছে।
তাদের উড়ন্ত চঞ্চলতায় ক্যানভাসে আন্দোলন, চমকিত হাওয়ায় মুখর কানন।
নতূন তুলির ছোঁয়ায় একটি সুপ্ত হাদয়ের
জাগরনী গান।

আকাশ সমুদ্র হতে
অনুভূতির ঝির ঝিরে বৃষ্টি।
পাখীর নীড়ের মধ্যে জীবন কাঠির ছোঁয়া।
ড্যান্ডিলায়ন হলুদ ফুলের শোভা নিয়ে
অধীর প্রতীক্ষায় দোলে;
কবে ছোট্ট দুটি পাখায় উড়ে আসবে কুন্তমণি,
সবুজ ঘালের অরণ্য হতে খুঁজে পাবে
তার প্রথম শিকার।
আকাশমাটি এক অসীম সাগর,
অনন্ত জীবনের জলীয় আস্বাদ।
হঠাৎ আলোর ঝাপটা লেগে
চমকে ওঠে হাদয়।
নীড় হতে উড়ে আসে
ঝিকিমিকি দিন জোনাকি, আনন্দসাগরে ডানা নেলে
এক ঝলক আলুথালু প্রেম।

আলোড়ন, আলোড়ন,
সাগরের মাঝে এক ছোট্ট দ্বীপে
উন্নত্ত হাওয়া, প্লাবিত ক্যানভাসে
আজ হাজার ছবির মেলা।
এস হে নাবিক, এই তোমার বন্দর।

## লিখতে এবং পড়তে হবেই?

## মৃণাল পাল



# বুলবুলিটার ভুল বুলিতে আর <br> টুনটুনিটার টানে 

তৈরী যে গান কেউ বোঝে না,
পায় না খুঁজে মানে!
নেইকো মানে হয়তো - তবু
জুড়ালো তো প্রাণ,
হারিয়ে গেলে কোথায় পাবো
এমন মিঠে গান?
মেলে না সব মনের ধাঁধা, খোঁজাখুঁজি বৃথাই সার,

ঘাড়ে শুধু বয়ে বেড়াই
অবুঝ মনের অসীম ভার।

বুঝতে পারি 'পদ্য' লেখা

নয়কো আমার কর্ম -
মিল ও ছন্দ রাখতে বজায়
মিছেই ঝরাই ঘর্ম।
তবু কেন চেষ্টা করি বুঝি না তার মর্ম,

কমতি-ঘিলু মাথায় যে আর গাত্রে স্থূল-চর্ম!
‘অনলাইনে’ দেশের খবর
আর পেনসনের(ই) ‘রেস্ত’
তাতে ভেসেই দিন কাটানো
চলছিলো যে বেশ তো।
আশি-পেরোনো ভীমরতিতে
অনেক কিছুই গুলিয়ে যায়
‘কাব্য-করার’ মূর্খামিটা
সেই দলেতেই স্থান পায়।

ছেলেবেলায় লিখেছিলাম
ইস্কুলেরই ম্যাগাজিনে,

বন্ধুরা তা পড়েছিলো
লেখকেরই নাম চিনে।
বালকসম ঐ বয়সের
লেখাটা ছিল খুবই কাঁচা
তবু অমার বাদাম খেয়ে
‘বেশ লিখেছিস’ বললো সবাই,
বাদামটা যে ঘুষের মতো
কাজ করেছে - বুঝতে তা পাই!
বয়স কাঁচা - লেখাও তাই
তাতেই তখন ছাড় পেয়ে যাই।

আমাদের এই বাংলা ভাষায়
আছেন অনেক ভালো কবি,
যাঁদের সেরা রবীন্দ্রনাথ -
নজরুল ও তো ওনার সাথ, গাঁথা মনে তাঁদের ছবি।

আরো আছেন অনেক গুণী,
বিষয়বস্তুর ব্যাপকতায়,
বক্তব্য - তার বলিষ্ঠতায়,

# যাঁদের লেখা অনেক ‘ভারী’’ তাঁদের কথা ভুলতে পারি? 

তবুও আমায় মানতে হবে,<br>বিশ্বাসও তো করতে হবে তাঁদের লেখা সরিয়ে রেখে<br>সত্যি পাঠক দেখবে চেখে<br>‘নতুন-কিছুর-ছাপ’-ছাড়া, ভাবালুতার ভাপে ভরা<br>আমাদের সব বুড়োখোকার<br>‘কচিলেখা’ আর ‘কাঁচা-লেখা’?

‘লিখতে হবেই’ মাথার কিরে
কেউ দেয় নি কোন সময়!
সেধেই নিলাম সেই ঝামেলা, কেন তবে তা খুঁজতে হয়!
'পড়তে হবেই’ সেই কথাও
জোর দিয়ে তো কেউ বলেনি,

তবু কেন এই মাথা-ব্যথা?
জবাবটা তার কই মেলেনি!

বলতে যা চাই - মন মানেনি?
করবে আরো টানাটানি?
তোমার জবাব তুমিই খোঁজো -
আমি আমার দাঁড়ি টানি।

## হাইকু-অনুপ্রাণিত কবিতাণুপুঞ্জ <br> ঝণ্ণা চ্যাটার্জী <br> 

(১)

একমুঠো আলো দিয়েছিলে,
চেয়ে দেখি ফুল হয়ে ঝরল পায়ের কাছে
তারা হয়ে ফুটল আকাশ ভরে।


ফোটো-ঝর্ণা


ইন্টারনেট থেকে
(२)

বাতাসের বাঁশি পাইনবনে
ঝরোঝরো বৃষ্টি ঝরে সারা রাত ধরে
হৃদয় আকুল, দিশাহারা।

(৩)

মেঘের ছায়া শান্ত জলে
হংস-মিথুন ভেসে চলেছে মাঝে, আকাশগঞ্গায় সাঁতার।

(8)

কোটি নীহারিকা সূর্য জ্বলে
আমার জীবনে আছে শত সুখ-দুখ্
ক্ষুদ্রতম কণা শুধু- তবু কাঁদি-হাসি।

(৫)

চিরবন্ধনে বাঁধা অণু-পরমাণু
অন্তরে জানি বিশ্বের প্রাণও সেইমত
যেন মনে রাখি।

(৬)

শূন্য ঘরে ঢুকি
চোখের শিশির নদীর ঢেউয়ে মিশে
হারিয়ে যায় কোথা।

(৬)


ফোটো-ঝর্ণা
দিগন্তে দেখি দু চোখ ভরে
রঙ ঢেলে ঢেলে নীল হল কমলা-সোনালী
সে যে মোর পূরবীর তান।

# রবীন্দ্র- সন্ধ্যা ২০১৪ 

অমর কুমার



বাসন্তী রোদে ভিজে, বলেছছিল নবীন পাতা

> ‘আাজ রবীান্দ্র-সক্ক্যা’

দशিন হাওয়া সেই বারতা প্পাঁালো সব কান্ন কান্ন
খুশীর নাচন, লাগলো যে দোল লাগলো বে মনে মনে

ছিল না পলাশ, কৃৃఠূড়া, বকুল বীথি ও আब্--মঞ্জরি রবীন্দ্রনাথ এলেন খুশী, ভাসিভ্যে তাঁর ‘সোনার তরী’’ প্রশㄸ్ত কপাল, উন্নত নাক, জ্যোতির্ম্য চোখ উজ্জ্রূ সাদা দাড়ির অাড়ালে তাঁর মনটি বড়ই কুসুম কোমল দীপ জ্বললো, ধূপ পুড়েলো, বেদি সাজলো হরেক ফুলো রববিকবি বসলেন তাঁর আাসন্ন, হলুদ ফুলের মালা গলে বিশিষ্ট অতিথি ছিনেন তিনি, আমাদূর সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ভক্কেরা সব जর্ধ সাজ্রেয়ে প্রণাম জানালো তাঁর চরণে

পড়লো কবিতা, শুনলো সকলে, গাইলো অনেক কবির গান আমরা সব কবিকে জানালাম, ‘ফিরে এসো একবার’ আহ্ান কবির ‘এই পথ চাওয়ারই’ পথ ধরে এলো ‘সাধারণ মেয়ে’ করল কেউ মন জয় ‘দুখো জাগানিয়া-তোময় গান’ গেয়ে মুभ্ধ করলেন অনেকেই, পড়লেন লৌলিক রচনা ও বিশ্লেষণ স্বরচিত কবিতা পাঠ ‘কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ’ ও ‘শান্তিনিকেতন’ ‘এমনি করে যায় যদি দিন-যাক না’র- দিনটি ছিল অসাধারণ ‘তুমি কেমন করে গান’ ও ‘চিত্ত যেথা’ মন করলো আকর্যণ ‘সবলা’ পড়লেন কেউ, প্রণাম জানালেন কেউ ‘প্রণমি’ পড়ে ভক্তি নিষ্ঠায় আপ্নুত সব, সুর ভেসেছিল গান ‘ওগো সুন্দরে’ কেউ বললো- কবির আদর্শ, জীবন আলেখ্য আর মতবাদ কবির স্মরণে সবাই শ্রদ্ধা জানালো, দিলেন কবি আশীর্বাদ
‘আগুনের পরশমণি’- ছিল প্রথম গান, ছুঁলো সবারই প্রাণ
‘আনন্দলোকে, মঙ্গলালোকে’ গেয়ে এক সুরে, শেষ হোল
‘রবীন্দ্র-সন্ধ্যা’ অনুষ্ঠান ॥

## কবি নজরুল ইসলাম স্মরণে

গৌর শীল


আকাশের বুকে অগ্নি আখরে যাহারা লিখেছে নাম পুরোভাগে তার ভাস্বর তুমি নজরুল ইসলাম দুরন্ত বাধা ভাঙিয়া প্রাচীর দিগন্ত পানে ধায় যত বীর তুমি খরগতি তাদেরই সমুণে উদ্ধত উদ্দাম ভাস্বর তুমি মানস-গগনে নজরুল ইসলাম।

অগ্নিবীণার ঝঙ্কারে তুমি জ্বালো লেলিহান শিখা লেখনী তোমার তরবারী হয়ে কাটে মোহ-মরীচিকা জ্ঞানপাপী যত ধর্ম-দালাল অমানুষ, লোভী, মুখোশে আড়াল

ছিন্নভিন্ন তোমার চাবুকে ভয়, গ্লানি, বিভীষিকা অত্যাচারীর চিতার ভস্মে ভালে তব জয়টিকা।

সর্বহারার সাথী তুমি, গাও শিকল ভাঙার গান
বঞ্ণিত বুকে সঞ্ণিত যত পুঞ্জিত অভিমান
ধূলি-লুু্ঠিত ওরে হীনবল জাগো, ওঠো, ভাঙৌ বদ্ধ আগল
জালাও আগুনে যুগে যুগে জমা আবর্জনার মল-
সাম্যের গীতি ধেয়ে যাক দূর-দূরান্ত ধরাতল।

দুর্যোগ-ঘন বঙ্গভূমির কুটিল ভাগ্যাকাশ
দিশাহীন তরী অকূল পাথারে দানব-মূরতি ত্রাস
চকিতে চমকে নীল কষাঘাত মুহুর্মুহু সে বজ্রনিনাদ
জ্বলে দাবানল প্রলয়ঙ্কর থরো থরো কাঁপে প্রাণ-
তোমার কন্ঠে নির্ভীক ডাক, "যাত্রীরা সাবধান" !

ফণীমনসার কন্টক-জ্বালা দিবানিশি অতিরিক্ত
সয়েছ, ফোটাতে রক্ত-গোলাপ হৃদয়-শোণিতে সিক্ত
বিষের বাঁশীতে দিয়ে ফুৎকার কন্ঠে ধরিলে গরলের ভার
কুসুমের ডালি বাড়ালে ভরিয়া দোলনচাঁপার গুচ্হ --
হতবাক কবি চেতনা-অতীত জীবন-জগত তুচ্ছ।

অমলিন কবি তোমার আসন মোদের হৃদয়-কক্ষে
বজ্রমনদ্দ্র নির্ঘোষ তব ঢেউ তোলে কোটি বক্ষে
বাজে ছুন্দুভি হৃদি-পিঞ্জরে শ্রুনি সেই ধ্বনি. শুনি বারে বারে
"এক হাতে মোর বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য"-বিদ্রোহী কবি উদ্ধত-শির মধ্যগগন সূর্য।
[ কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার সলে ৬০ বছরের পরিচিতির অম্নান স্মৃতি ধরে রাখার প্রচেষ্যা থেকে এই কবিতাটি র্রনার প্রেরণা আসে।]

## Photographs

Sumitra Sen (Tini)


"I can't find any small boxes," she says, hunched over a large suitcase packed to the brim with clothes, meticulously folded. The room is a mess, and large boxes cover the floors. The blue walls of their bedroom are coloured with warm sunlight, but the photographs have been taken down and packed away.
"What do you need small boxes for, Love?" he asks. He has called her Love for decades.
"To put all my jewelry in!" she exclaims. "And my necklace. I can't find my darned necklace!"
His eyebrows furrow over his thick-rimmed glasses. His hair has become silver now, and his eyes are framed by crow's feet. He wears suspenders over his plaid shirt, and holds his old bomber jacket in his hand, midway on its path to the open suitcase on the bed.

He looks at his wife, that innocent look of concern on her wrinkled face, as if she is completely oblivious. It took him a long time to come to terms with that.

He sees the small hint of gold at her neck, and keeps packing.
"He's coming towards you," said her friends, giggling uncontrollably. She attempted to hush them but to no avail. She was sixteen. The school yard was emptying out, and from a distance she could see him walking slowly towards them. He had this way of walking that made him appear so much older than he was, and that bomber jacket draped carelessly over his shoulders gave him the appearance of a man, not a boy. His dark hair blew in the autumn wind, the same wind that played with the hem of her skirt around her knees. Her heart started thudding louder.
"How was he as a date?" asked her friends. "Everyone at the dance was talking about you two."
She sighed, attempting to appear calm as he drew nearer. A burst of images ran through her mind; his handsome suit, the well-mannered way in which he'd spoken to her parents before he whisked her off to the high school dance, the way they moved shyly on the dance floor, the way he took care of her and brought her back home.
"Well?" they asked again.
She inhaled. "He was perfect."
As he drew closer, her friends melted away. He gave her a smile, and asked her how she was, and pulled a little velvet box out of his pocket. In anticipation, she opened it, and he drew out a delicate gold necklace, with a tiny angel atop a heart-shaped pendant. She gasped, for it was beautiful, and turned around to let him put it on.
"Could you go outside?" she asks, but the end of the phrase fades slowly, like an ebbing wave.
"Why, Love?"
He sees her vacant expression, and his eyes are grim. The doctors had not predicted such a fast decline, but he had expected it. He would have to take extra care of her once they left their home.
"I don't remember," she says, and the embarrassment in her voice is obvious, and makes his heart sear with pain. He does not like to see this, see her eyes filled with frustration.

She looks anywhere in the room, but not at him. She probably does not want him to see the hints of tears threatening the corners of her eyes. Her old hands fiddle nervously with the suede of the couch she is curled up on, but then she pushes her fine white hair out of her face, focusing first on the photographs on the fireplace, then on the faded red roses on the dining room table.
"What if I never remember?" she whispers, still fixated on the crimson flowers.
He bends his head towards her, demanding her attention. He knows she is talking about something else. With a worried expression, she looks towards him.

He smiles. "'lll make you remember."

*     *         * 

It was raining so hard she could not even see the neighbour's house. It was late afternoon, and it was quiet and warm in her house. She curled up on her white couch by the window, looking out at the sheets of water drowning her lawn.

She was twenty-three. College was over. Everyone was getting on with their lives, and she was as well. The new job in the big city was calling out to her. She would have to move to a fancy new apartment, and do fancy, adult things like having a mortgage and paying bills and going to work lunches. It was daunting, and it was exciting. But she would not have him.

He had his own life, his own path. He would move elsewhere. There were too many expectations, and she could not ask him to give up his dreams for her.

She took a sip of her coffee and continued looking outside.
Only there was a small silhouette amidst the rain, a dark figure that got larger and larger. It was running. She saw a flash of red. She saw swinging arms. She saw moving legs. And then she realized it was him. She ran to the door and banged it open.
"What are you -,"
But before she could even begin, he had bent a knee down on her porch. His clothes were soaking wet, and his hair had bunched into thin wet wisps and fallen over his eyes. In his hands he held a bouquet of red roses.
"What is this?" she asked. "You'll catch a cold!"
"Please," he said, breathing hard, "just take the flowers."

She thought it was ridiculous. But she took the flowers from him, and noticed that one of the blooms was a bit different from the others. Something was inside its petals. She looked at him and he nodded at her.

And as she opened up the flower, she saw a ring.
Tears welled in her eyes as she looked down at him.
He looked up at her. "My life is worth nothing without you, Love."

It was their last day in this house, this house that was built with so many memories, of tears and happiness and love. Soon they would move to a place where there were more people like them, where people went to spend their last days. It was a morose thought, so she put it away from her mind.

She stands by the fireplace, carefully placing the photographs from the mantel into large cardboard boxes.
"Do you think they'll come visit us often?" she asks him. He continues working on his papers.
"Who, Love?" he says absentmindedly.
"David and..." she trails off. "The kids!" She clears her throat. "I mean the kids."
He glances up from his desk and gives her a long hard look. She stares at him fearfully, and he can sense her soul shrinking away from him.
"David and who, Love?" he asks her. He can hear the anger in his voice, but it is not towards her. It is towards this slow death that permeates his wife, this nasty thing that steals her away from him.
"Stop it, please!" she says, fidgeting with the ring on her left hand. She puts the photo of their children back down on the mantel then picks it up again, breathing heavily.

He is frustrated at himself for not having more patience. He calms himself, and walks over to her to take the photo from her hands.
"David," he says, carefully pointing to his son's smiling face, and then he points to the young girl in a yellow sundress pushing him on a swing, "and Julia."

She inhales, looking like she is about to cry, but he rests a hand on her shoulder, and she gives him a weary smile.
"Come on kids, count it down for me!" he shouted. There was a smattering of noise in the park, and the sun was shining brightly. She was thirty. She watched from the picnic they had set up on the grass, basking in the heat of summer. He was holding a large camera in his hands, trying to focus on the two giggling children on the swings, but they would not hold still. She smiled as she watched Julia tickle David, and the little boy laughed uncontrollably and loudly.
"Come on now, on the count of three!" he said, trying a second time. David's and Julia's voices were shrill and sweet as they said "One, two, three, cheese!" as loud as they could, and she saw the flash from the camera go off.

He turned around to face her and grinned widely, and she could not help but mirror his expression.

```
* * *
```

The room was cold and clean and clinical. She blinked her eyes to look at her surroundings. Where was she? This was not their home. The bed did not dip in the center, like their old bed did. The pillows were too flat. She heard a whirring of machines, and saw a liquid bag hanging next to her. There was a monitor that emitted a beeping noise. A thin wire was attached to her arm. It was not bothering her, but she did not like it. The walls were white. The floor was white. She saw a big bouquet of flowers on her bedside. They were red roses.

She heard the sound of footsteps grow louder, and blinked towards the door. There was someone walking towards her. As he got closer, she started seeing someone else, someone she recognized but could not recall. Suddenly she saw a flash, of the school yard, and the autumn leaves, and his bomber jacket and perfect dark hair, his manly gait as he walked towards her. Then it left, and she saw an old man looking down at her. He had kind eyes, and was wearing glasses, and had very white hair.
"Excuse me, Sir," she asked him politely, "could you please find my husband?"
He smiled at her, and reached down to stroke her hair. She wanted to move away from him, from this strange man who deigned to touch her, but something within her made her feel like it was alright. She looked at him questioningly, hoping for an answer.

He took her frail hand into both of his and looked deep into her eyes.
"Of course, Love. Anything for you."

# The Crying Wolf 

Diya Chakraborti



## Chapter 1

## The Crying Wolf - Brain Storm!

Has this legend been found or not? Does someone know what powers it has? One day there was a shining light out in a cave where they believe is the place of the "Crying Wolf". Who knows if it is real or not? Whenever someone went they would never come back. One day the army of King Elenor decided to see what's really in the cave - that's where it all begins.

It was a really hot day - no water, very little food, and of course people were getting sick. They knew it was the perfect day for finding the mystery of the cave but what they did not know was if the sun was good or not. When the army was ready it was almost evening. They were rushing through the woods and big puddles, and when they finally reached the cave it looked like an ordinary cave but one thing was different - it was shaped like a dead wolf's head. It was very dark inside but the good thing was they had flashlights. The men went inside but suddenly they were fainting. It was so cold in that cave that people were also falling sick. Suddenly a dash of light struck their eyes and there they saw a wolf! They were pretty sure that was the "Crying Wolf" and they were RIGHT!

All the army threw bombs but they wouldn't explode. They noticed that the wolf was in a region of mist and smoke - but soon they saw a wire and followed it. It was a projector and that is when they realized that it was a fake wolf!

The end is just the beginning!!!

## Chapter 2

## The Crying Wolf - The Truth about the Wolf

There was a hole, lit up with a streak of sunlight and a shadow. The men were not sure what or who was there. The hole was very steep. They took out a ladder and was climbing down carefully when suddenly a light flashed in their eyes and there they saw a man cuddled in a corner and there were more than one all scared! Then one soldier asked, "Why are you all here?" They did not reply but one man spoke up in a feeble voice and said, "We have been captured."

Suddenly, they heard footsteps - "WHO DARE TALK TO THESE PEOPLE?"
It was a tall man and the king recognized him immediately. They looked very alike too and the king said "BROTHER?"
"Yes" said the man.
"What do you want? Are you the one behind all of this?"
"Yes", said the man. "The only reason I am doing all of this is because when we were young you always got the attention. You always got me in trouble. Now I am taking revenge. There's no way to stop me. All these people will be soon dead."

The brother took out the gun and there were gun shots everywhere. The men were all scared. The king took out his gun and ran towards the scared men. He shot at the direction from where the firing was coming but it was a futile attempt to save the captured men. Suddenly a gun shot hit him on his shoulder and he fell down on the ground. The soldiers ran from behind to save the king but it was too late!

The king's brother was still firing at them but now the soldiers took control of the situation and started firing and closing in on the brother. They soon encircled him and he was finally captured!

When they brought down the King's body to the city, all the people gathered around him! They were relieved that finally the mystery was over but they were sad they had lost a King who had a brave heart!

## Jokes for LIPIKA

Compiled by Shibu Pal

## In-prayer product positioning

A very senior marketing director of Nestle worlwide (of Nescafe fame) manages to have a meeting with the Pope at the Vatican with the active assistance of yours truly, the Marketingpundit.com.

After receiving the Papal blessing, the Nestle (Nescafe) official whispers, "Your Eminence, I have some business to discuss. We at Nescafe have an offer for you. Nescafe is prepared to donate $\$ 100$ million to the church if you change the Lord's Prayer from 'give us this day our daily bread' to 'give us this day our daily coffee'."
The Pope looks outraged and thunders, "That is impossible. The Prayer is the word of the Lord, It must not be changed".
"Well," says the Nescafe man somewhat chastened, "We anticipated your reluctance. For this reason, and the importance of the Lord's Prayer to all Catholics, we will increase our offer to $\$ 300$ million. All we require is that you change the Lord's Prayer from 'Give us this day our daily bread' to 'Give us this day our daily coffee'."
Again, even more sternly, the Pope replies, "That, my son is impossible. For the prayer is the word of the Lord and it must not be changed."
Finally, the Nescafe director says, "Your Holiness, we at Nescafe respect your adherence to your faith, we realise that tradition is essential to your beliefs, we fully understand the importance of the word of the Lord $\qquad$ but we do have one final offer. Please discuss it with your cardinals. We will donate $\$ 500$ million to the great Catholic church if you would only change the Lord's Prayer from 'Give us this day our daily bread' to 'give us this day our daily coffee'. Please, please consider it." And he leaves.

The next day the Pope convenes the College of Cardinals.
"There is some Good news", he announces.
He continues to a hushed assembly "And some bad news ...... the good news is, the Church will get \$ 500 million".
"And what is the bad news, your Holiness?" asks a Cardinal.
"Sadly" says the Pope,
"We would have to lose the Britannia Account. $\qquad$ and take on with the Nestle!"

That's in-prayer product positioning.

## Children Are Quick

## TEACHER: Why are you late?

STUDENT: Class started before I got here.
TEACHER: John, why are you doing your math multiplication on the floor?
JOHN: You told me to do it without using tables.
TEACHER: Glenn, how do you spell 'crocodile?'
GLENN: K-R-O-K-O-D-I-A-L'
TEACHER: No, that's wrong
GLENN: Maybe it is wrong, but you asked me how I spell it.
(I Love this child)
TEACHER: Donald, what is the chemical formula for water?
DONALD: H I J K L M N O.
TEACHER: What are you talking about?
DONALD: Yesterday you said it's H to O .

TEACHER: Winnie, name one important thing we have today that we didn't have ten years ago. WINNIE: Me!

TEACHER: Glen, why do you always get so dirty?
GLEN: Well, I'm a lot closer to the ground than you are.
TEACHER: Millie, give me a sentence starting with ' I. '
MILLIE: I is..
TEACHER: No, Millie..... Always say, 'I am.'
MILLIE: All right... 'I am the ninth letter of the alphabet.'
TEACHER: George Washington not only chopped down his father's cherry tree, but also admitted it.
Now, Louie, do you know why his father didn't punish him?
LOUIS: Because George still had the axe in his hand....
TEACHER: Now, Simon, tell me frankly, do you say prayers before eating?
SIMON: No sir, I don't have to, my Mom is a good cook.
TEACHER: Clyde, your composition on 'My Dog' is exactly the same as your brother's..
Did you copy his?
CLYDE : No, sir. It's the same dog.
(I want to adopt this kid!!!)
TEACHER: Harold, what do you call a person who keeps on talking when people are no longer interested? HAROLD: A teacher

This Hotel in Shanghai looked pretty good on the internet, so we asked for a brochure in ENGLISH language \& the same is here to keep you in splits!!

## Getting There:

Our representative will make you wait at the airport. The hotel bus runs along the lake and you will feel pleasure in passing water. You will know the hotel is near, because you will go round the bend. The manager will have intercourse with all new guests.

## The Hotel:

This is a family hotel, so adultery and children are welcome. Nurses are available in the evenings to put down your children. Guests are invited to conjugate in the bar and expose themselves to others.

But please note that ladies are not allowed to have their babies in the bar.
We organize social games, so no guest is ever left alone to play with himself.

## Your Room:

Every room has excellent facilities for your private parts. In winter, every room is on heat. Each room has a balcony offering views of outstanding obscenity.

Please feel free to ring for the chambermaid and take advantage of her.

## Hospitality:

When you leave us at the end of your holiday, you will struggle to forget it.
So guys, its time to pack your Bags and MOVE!

## মাছের পোলাও <br> শীলা বিশ্বাস



ছোটবেলায় মাৰ্রের কাছে অনেক রান্নার কথা শুনেছি। পূর্ববক্গে আমাদের ফেলে আসা বাড়ীর নানারকম রান্নার গল্প করতেন মা। প্রসঙ্গঃ বলা যায় আমাদর আদি বাড়ী ছিল খুলনা জেলায় কপোতাক্ষ নদীর তীরে, জলপথে সুন্দরবন থেবে খুব রেশী দূরে নয়। নদীপ্পধান দেশ হওয়াতে মাছের প্রাহুর্য ছিল একথা বলাই বাহ্য্য।

মায়ের মুখে শুনেছি, বাড়ীতে যখনই কোন উৎসব হোত, খাদ্যতালিকার মধ্যে পোলাও অবশাই থাকত। এই পোলাও-এর উপকরণ ও ততরীর উপায় সম্বন্ধে শুনতে রেশ কৌতূহল রোধ করতাম। প্রথমতঃ থোলাও-এর জন্য পছন্দ করা হোত খুব ভাল জাতের সুগধ্ধি চাল। চালের পরিমান প্রায় এক বছরের প্রয়োজন অনুসারে নেয়া হোত। সেই চাল ধুয়ে এবটা নতূন কাচা লম্বা কাপড়ের উপর বিছিয়ে ঘরের মধ্যে তাল করে শকিয়ে নেয়া হেেত। তারপর বড় পিতলের গামলাতে ঐ চালের সঙ্গে গাওয়া ঘি, নুন, চিনি, লঙ্কা, গরম মসলা, কিসমিস, পেস্তে, বাদাম, সা-জিরে, সা-মরিচ, জায়ফল্, জয়ি্রী ইত্যাদি মিলিয়ে হাল্কা হাতে মাখা হোত। এ কাজ ছিল বাড়ীর মেে্যেদের। তারপর চালতর্তি ঐ বড় গামলা দেয়া হোত বাড়ীর জোয়ান ছেলেদের হাতে। তারা দুহাত গামলা ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ভাল করে মেশামেশি করে দিত। এই ভারে পোলাও-এর চালটা তৈরী হোত। পিতল বা কাঁসার কলসী ভরে কাপড় দিয়ে তার মুখ আটকে রাখা হোত এই চাল।

আমাদের গ্রামে নিরামিষ পোলাওকে বলা হোত ঘি-ভাত; মাছ বা মাংস পড়লে তবেই তা হেত পোলাও। মাংসের পোলাও হওয়া ছিল বিরল ঘট্না।
 পুরান্ো আচার অনুষ্ঠান সবই বজায় রাখত্ন। সেই স্বাদ ও স্মৃতি নিয়ে আখুনিক জীবনयাত্রার সর্ৰে এক্টা বোঝাপড়া করে আমার রান্না কিছুটা নতূন রপপ নিয়েছে। আজকের পোলাও-এর রহ্ধনপ্রণালী এই রকম একটি সংস্করণ।

উপকরণ
১ - ভাল বাসমতি চাল, ২ কাপ
২ - স্যামন ফিলে (ছাল ছাড়ান) ৫০০/৬০০ গ্রাম এক ইঞ্চি ঢৌো টুকরো
৩ - নুন, দেড় চা-চামচ (এক চামচ + আধ চামচ)
8 - হলুদ, দেড় চা-চামচ (এক চামচ + আধ চামচ)
৫ - তেল (সাদা), আধ কাপ (দুভাগে ভাগ করে রাখুন)
৬ - মাখন, ২-৪ টেবিল-চামচ
৭ - চিনি, ২ চা-চামচ
৮- গরম মসলা, ১ চা-চামচ (ছোট এলাচ, লবক ও থথঁতো করা দারচিনি)
৯ - তেজপাতা, ৩/৪টা
১০- কিসমিস, সিকি কাপ
ss - পেস্তা ও বাদাম (almond) কুচি, 8 চা-চামচ
১২ - জায়ফল গুুড়ো, ১-২ গ্রাম
১৩- লক্কা গুঁড়ো, পছন্দ মত
>8- জাফর্ণাণ, এক চিমটে (২ চা-চামচ গরম দুধে ভিজানো)
প্রণানী
চাল भু<়ে জল শককিয়ে নিতে হবে। মাছের টুকরোগুলি ১ চা-চামচ নুন ও ১ চা-চামচ হলুদ মাখিয়ে সিকি কাপ তেলে ভেজে তুলে রাখতে হবে।
বড় একটি পাত্রে সিকি কাপ তেল গরম করে তেজপাতা ও গরম মসলা ফেোড়ন দিয়ে তার মধ্যে চাল ও সাড়ে তিন কাপ জল দিढ্যে ভাল করে ফোটাতে হবে। এবার বেশ করে নেড়ে অবশিষ্ট নুন ও হলুদ এবং অন্যান্য উপকরণগলি সব পর পর দিয়ে হাক্কা করে মিশিয়ে উপরে মাছের টুকরোখলি সাজিয়ে দিতে হরে। তারপর ঢাকা দিয়ে অন্প আঁচে ৫-৭ মিনিট রান্না হরে। এবার স্টোভ থেকে সরিয়ে নিয়ে ঢাকা খুলে মাছগুলিকে সাবধানে মিশিয়ে নিতে হরে। তারপর ঢাকা দিয়ে ১৫ মিনিট পরে পোলাও তৈরী।

## Delightful Recipes

Sharmistha Chatterjee



## 1. Matarshuti hinger Kochuri

Kochuri dough:

- 2.5 cups maida or all purpose flour
- 2 to 2.5 tbsp ghee or oil
- water as required
- salt as required
for the green peas stuffing:
- 1 cup fresh or frozen peas or matar
-1-2 green chillies, chopped
- $1 / 2$ inch ginger, chopped
- 1 tsp saunf pwd
- $1 / 4$ tsp red chili powder
- one or two tsp cilantro leaves paste
- a pinch of asafoetida or hing
- 1 to 1.5 tsp oil
- sugar as required
- salt as required
- oil for deep frying

1. in a bowl add the flour, salt and ghee or oil.
2. mix everything so as to incorporate the ghee or oil through the whole flour.
3. add water in intervals and knead to a smooth and soft dough.
4. cover the dough with a wet napkin and keep aside for 30-45 minutes at room temperature.
5. rinse the shelled or frozen peas.
6. take them in a blender.
7. grind to a semi coarse consistency without adding any water.
8. heat oil in a small pan.
9. on a low flame, add all the spice powders one by one - red chili powder, ginger, cilantro paste, saunf and asafoetida.
10. fry for 2-3 seconds.
11. then add the ground peas, sugar and salt.
12. saute for 3 minutes.
13. stir continuously.
14. take the stuffing in a bowl or plate and let it cool.
15. prepare small balls from the stuffing and keep aside.
16. before making the kochuris, heat oil for deep frying in a kadai or pan.
17. make lemon sized balls from the dough and cover with a wet kitchen napkin.
18. take one ball and flatten it with your palm.
19. apply some oil to it on both sides.
20. place the ball on the rolling board and roll to a 3 inches diameter circle.
21. keep the stuffing in the centre.
22. bring all the edges of the dough and press them together.
23. apply some more oil if required and roll the stuffed kochuri
24. gently drop the kochuri in the hot oil and fry till golden brown

## 2. Nolen gurer baked rosogolla

Rosogollas
Buy tin rosogolla 10(haldiram) or make it from scratch.
Ingrdients
Nolen gur melted half cup
2 litre Milk (half and half)
1/4 cup almond paste
Elaichi pwd pinch

Method
1.Squeeze out extra syrup from rosogollas and place them on a baking tray
2. Heat half and half and bring to boil and keep stirring till the milk is reduced to half.
3.Bring the mixture out of the flame ,add almond paste and allow it to cool
4.Meanwhile warm up the nolen gur and mix with the milk mixture till it becomes smooth .Check the sweetness, add sugar if extra sweetness is needed
5.Pour the mixture on top of the rosogollas in the baking tray. Add elaichi pwd
6. Bake at $250^{\circ} \mathrm{C}$ for 20 min till it becomes light brown on top.

## DhupRathi - A Photographic Study

## Yogadhish Das



A burning dhupkathi (incense stick) is an integral part of all pujas. I am always fascinated by the complex and mysterious shapes that rising smoke from a dhupkathi takes. Here are a few of my photos of smoke from a dhupkathi. The colours exist only in my imagination and were rendered electronically.



শরৎ কালের রঙের খেলা

শীলা বিশ্বাস



