#  <br> ( ভাंরতীয় সংস্ক্বতির্ নয়া ব্যাখ্য।) 

## হরিদাস মুখোপাধ্যায়

চক্রবর্ত্রী, চাটার্জ্জ এঙ্ড rকাং লিমিটটভ. ১৫, কনেজ ক্কোয়ার্,

কनिকাতা-১?

বাংল। সাহিত্যে হরিদাসবাবুর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দান হলো "বিनয় সরকারের বৈঠঠকে" নামক বৃহদাকার গ্রন্থের সংক্নন। লে ১৯৪২ সনের কথ্।। সে সময় থেকে অদ্যাবধি তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠ। ও যত্নের সংগে চিন্তানায়ক বিनয় সরুকার্নের মनীया ও জীবन-দর্শन সম্পক্কে অালোচন। করে চলেছেন ও তাঁর চিন্তাধারার সংগে বহ পাঠকের আঘ্মিক সংযোগ স্থাপন করেছেন।

কিছুদিন भূর্বে বিনয়্ সরকারের সুযোগ্যা সহধর্মিণী এক পত্রে হরিদাসবাবুর সম্পর্কে লিথেছিলেন: "He (Benoy Sarkar) told me and Indira so often, that if ever some one has known me and my message it is Haridas." হরিদাসবাবুর ১১৫৩ সনে লেখ Benoy Kumar Sarkar: A Study বইখান পড়ার পর আমানের এ ধারণা দৃঢ়তর হয়েছে। "ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার" পুস্তকেও গ্রন্থকার বিনয় সরকারের বহ্মমীী প্রতিভার ওপর নতুন আলোকসম্পাত কর্রেছেন।

## 

## ( ভার্তীয় সংস্ক্কতির নয়া ব্যাখ্যা )

"বিনয় সরকারের বৈঠকে", "বিল্লবের পথে রাঙালী নারী", "৩ खেজ অব 斤ি

স্বদেশী মুত্টেন্ট"-প্রণেন
হনিদাস মুথোপাধ্যায়*


চब্রন্বর্তী, চাটার্জ্র্জ এগ্ড কোং নিমিটটেড,
পুস্তকবিক্রেতা ও ্রকাশক
১৫নং কনেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২
১৯৫も

```
প्रकाশক-
```


চক্রবর্ত্ত, চাটার্জি্জ এণ কো: নি:
১৫নং কজেজ স্কোয়ার্র, কলিকাতা-১২


## ডऽऽসর্গ

স্বর্গত বিনয়কুমার্গ সরকারের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা ইদ্| সন্রকারের উদ্দেশে গ্রন্থখানি গভীর্ন শ্রদ্ধার্ন সংগে


## স্মীฤপত্র

গ্ছকার্রের বিব্নতি IIノーIIJ。ভূমিক1—ए房র ভূপেল্দ্রনাথ দত্তn／o—s
3। ঐতিহাসিক গবেষণী कि বস্তু？ ..... 3
२। বিनয়কুমারের ঐতিহাসিক গ্রন্रাবনী ..... २
৩। ডन সোসাইটীতে ইতিহাস－সাধন। ..... ．．． 8
8। ইতিशাস－বিজ্ঞান্নর স্ত্রাবলী ..... … 9
৫।＂হিन्দू সমাজ－তন্ত্বের বাস্তব তিত্তি＂ ..... 38
৬। চীন，জাপানী ও তারতীয় সত্যতার তুলনায় সমাनোচন্｜ ..... 32
91．＂যুবক এশিয়ার ভবিয্যনিষ্ঠ।＂ ..... २9
৮।＂शিন্দুজাতির রাষ্ট্র－্রতিষ্ঠান্ ও রাষ্ট্র－দর্শন＂ ..... os
৯। বাংল। ভাবায় ইতিহাস－চর্চ｜－অন্ববাদ－সাহিত্য ..... טצ
১०।＂বর্তমান জগৎ＂－বিষয়ক গবেবণ ..... 85
ゝ）। বিনয়কুমারের চিন্তায়＂পাঝাত্য＂গবেষণার ঠঁাই ..... 88
১২। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রিক অটৈক্য ..... $\stackrel{\circ}{8}$
こ৩।＂‘েন্যন＂－রাচ্ট্রের স্বক্রপ ..... ©
$28 ।$＂হিन্মু রাচ্ধ্রের গড়ন＂ ..... ©
ゝ৫। ঐতিহাসিক গবেষণায় নূতন দৃ宽ত争 ..... sb
৬৬। ইতিহাস－র্চায়＂বস্তুনিষ্ঠা＂র ধ্রয়োজনীয়ত｜ ..... 以
29। বাংলার নবজাগরণে প্রাকৃ－রামমোহন যুগ ..... ．．．↔9
১৮। লোক－সংস্ততি－বিষয়ক গবেবণণ ..... 98
১৯। বিনয়কুমারের গঘ－রীতি ..... 48
২০।＂সং？্ষ্যতি＂ও＂সত্যত।＂বিশ্লেবণে বিনয়কুমার ..... ৮ヵ

भর্রিশিষ্ট
(ক) ভারতীয় সংস্কতির ইতিহাস ও স্বক্ধপ আলোচনায়
বিনয় সরকারের দান—জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৩-১০৩
(খ) Culture or Creation as Domination-
Benoy Kumar Sarkar
... $208-309$

## THE MESSAGE OF EQUALITY

We are not going to claim for the Asians the credit for initiating all the factors of human progress, or the monopoly of all the great discoveries which have made civilization what it is. We do not claim for the people of Asia, whether historically or psychologically, greater intellectuality or greater spirituality than for the rest of mankind.

Our claims are not so pretentious or absurd. The sole thesis is that the Orientals have served mankind with the same idealism, the same energy, the same practical good sense, and the same strenuousness, as have the Greeks, Romans and Eur-Americans, that the Orientals have been as optimistic, active and aggressive in promoting social well-being and advancing spiritual interests as have the other races, that the Orientals have developed ideas, ideals and institutions which are analogues, if not, in many cases, almost duplicates or replicas of the ideas, ideals and institutions of the rest of humanity, and that superstitious ceremonies and observances have had the same pragmatic significance for the folks of the Christian Occident as of the 'heathen' Orient. Asian culture, again, is not all original creation of indigenoús Oriental intellect, but, to a great extent, the result also of conscious adaptation, imitation or assimilation from extra-Asian sources, like other culture-systems of the world. Lastly, the animality or materialisin of the

Asians has not been less in intensity or extensity than that of the Europeans and Americans.

In short, the Orientals are men, their successes and failures are the successes and failures of human beings. They should therefore be judged by the same standard by which the tribulations, lapses, weaknesses, falterings, and triumphs of Eur-American humanity are measured. That is, they are to be tried not by an impossible static standard of the ideal conditions in a utopia, but by the dynamic historical standard which suits the conditions of the evervarying, ever-struggling, ever-failing, ever-succeeding, part-brute, part-god animal called Man. The cultureanthropologist must have to be honest enough to say with Walt Whitman:-
"In all people I see myself,
None more and not one a barley-corn less, And the good or bad I say of myself I say of them."
-Benoy Kumar Sarkar
(The Futurism of Young Asia, Leipzig 1922, pp. 175-76).

## গ্রন্হকাটরর বিব্বতি

সে আজ চোদ্দ বছর আগেকার কथা। আমি তখন প্রেসিডেন্টী কনেজে ইতিহাস বিতাগে চতুর্थ বার্বিক শ্রেণীর ছাত্র (১৯৪৩)। ঐ বৎসরের ১্ল ডিসেষ্বর "Sarkarism and Neo-Indology" নামে এক দীর প্রবन্ "रिসৃট্রি cসমিनারে" পাঠ করি। আমাদের পরম শদ্ধাতাজন অধ্যাপক সুশোতনচন্দ্র সরকার মহাশয় সতাপতির আসন গ্রহণ कরেন। সতীর্থদের মধ্যে ঐ প্রবন্ধ সন্থন্ধে যাঁর। আলোচন্ন করেন, তাঁদর মধ্যে ख্রীঅম্যানকুমার দত্তের ( বর্তমানে কনিকাত বিশ্ববিঘালয়ে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং For Democracy ও Soviet Economic Development পুস্তকদ্দ্য প্রনেত-র ) নাম আজও আমার মনে পড়ে। ঔ প্রবন্ধটি ১৯৪8 সন্ন ঐদিলীপকুমার গুপু সম্পাদিত Art and Culture ত্রৈমাসিকক (Vol. IV, No. 4) ब্রথম মুদ্রিত হয় ও পরে পরিবরতত অবস্থায় "মডার রিভিয়ু" মাগিকে ( ফেব্র্য়ারী, ১৯৫০) বাহির হয়। উহারই উপর তিত্তি করে "ঐতিহাসিক বিনয় সর্রকার" নামে বে পবন্ধ রচন্। করি, न। শ্ঞীরণজিৎকুমার সেন সম্পাদিত "বঙ্গख" " মাসিকে ( মাঘ, ১৩৫৯) ग्शান লাভ করে। বর্তমান পুস্তককর মূল আলোচ্য বিষয় এই বাংল্। রচনার পরিবর্তিত ও পরিবধিতত ক্রপ মাত্র।

এই পুষ্তক রচনার কাজে যাঁদের কাছ থেকে সবচচয়ে বেশী প্রেরণ
 বিনয়তন্দ্র সেন ও অধ্যাপক ধীরেল্রেনাথ মুথোপাধ্যায়ের নাম ঐথমেই শ্রদ্ধার সংগে স্মরুণীয়। ब्रেসিডেন্টী কনেজের ইতিহাস-অধ্যাপক চণ্ডীক। প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোব কলেজের ইতিহাস-অধ্যাপক ब्रণয়বল্লত সেন, সেন্ট্রাল क्याলকাট। কनেজে ামার সহকर्गो


Asians has not been less in intensity or extensity than that of the Europeans and Americans.

In short, the Orientals are men, their successes and failures are the successes and failures of human beings. They should therefore be judged by the same standard by which the tribulations, lapses, weaknesses, falterings, and triumphs of Eur-American humanity are measured. That is, they are to be tried not by an impossible static standard of the ideal conditions in a utopia, but by the dynamic historical standard which suits the conditions of the evervarying, ever-struggling, ever-failing, ever-succeeding, part-brute, part-god animal called Man. The cultureanthropologist must have to be honest enough to say with Walt Whitman :-
"In all people I see myself,
None more and not one a barley-corn less,
And the good or bad I say of myself
I say of them."
-Benoy Kumar Sarkar
(The Futurism of Young Asia, Leipzig 1922, pp. 175-76).

## গ্রন্হকার্রর বিব্ধতি

সে আজ চোদ্দ বছর আগেকার কথা। আমি তখन প্রেসিড্রেন্সী কলেজে ইতিহাস বিভাগে চতুর্থ বাব্বিক শ্রেণীর ছাত্র ( ১৯৪৩)। ঐ বৎসরের ১লা ডিসেম্বর "Sarkarism and Neo-Indology" নামে এক দীর্ঘ ब্রবন্ধ "হिস্ট্টি cসমিनারে" পাঠ করি। আমাদের পরম শদ্ধাতাজন অধ্যাপক সুশোতনচন্দ্র সরকার মহাশয় সতাপতির আসন গ্রহণ করেন। সতীর্থদের মধ্যে ঐ প্রন্ধ সম্বন্ধে যাঁর। আলোচন। করেন, তাঁদের মধ্যে ख্রীঅম্লানকুমার দত্তের ( বর্তমানে কলিকাত বিশ্ববিঘালয়ে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং For Democracy ও Soviet Economic Development পুস্তকদ্বয় প্রনেতা-র ) নাম আজও আমার মনে পড়ে। ঐ ब্রবন্ধটি $2 ৯ 88$ সনে ख্র্দিলীপকুমার গুপ্ত সম্পাদিত Art and Culture ত্রৈমাসিকে (Vol. IV, No. 4) ब্রথম মুদ্রিত হয় ও পরে পরিবর্ততত অবস্থায় "মডার্ণ রিভিয়ু" মাসিকে ( ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০) বাহির হয়। উহারই উপর ভিত্তি করে "ঐতিহাসিক বিনয় সর্রকার" নামে বে পবন্ধ রচন। করি, ত। ख্ঞরণজিৎকুমার সেন সম্পাদিত "বঙ্গশ্রী" মাসিকে ( মাঘ, ১৩৫৯) স্ছান লাত করে। বর্তমান পুস্তকের মূল আলোচ্য বিষয় এই বাংলা রচনার পরিবর্তিত ও পরিবব্বিত ক্রপ মাত্র।

এই পুষ্তক রচনার কাজে যাঁদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী প্েেরণ পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপু, ডক্টর ত্রিগুণানাথ সেন, ডক্টর বিनয়চন্দ্র সেন ও অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রথনেই শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়। প্রেসিডেন্টী কনেজের ইতিহাস-অধ্যাপক চণ্ডীকা ঐসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোব কनেজের ইতিহাস-অধ্যাপক প্রণয়বল্লভ সেন, সেন্ট্রাল ক্যালকাট। কলেজে আমার সহকর্মী অধ্যাপক जীবনক্বz্ণ শেঠ, অধ্যাপক হরপ্রসাদ ffত্র, অধ্যাপক
( $\|_{2} / 0$ )
নারায়ণচন্দ্র সাश, অধ্যাপক তড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শচীন্র্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় নানা উপদ্ণ ও পরামর্শ দিয়ে এ পুস্তক রচনার কাজে সহায়তা করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি ঋণী। "আনন্দবাজার পত্রিক1’-সংশ্ধিষ্ট ख্রীপুলকেশ দে
 স্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীস্ুধাংশ্টকুমার বস্, "‘ভুগান্তর" পত্রিক।সংশ্নিষ্ট শ্রীপরিমল গোস্বাगী ও ख্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তির কাছ থেকে এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে প্রেরণা পেয়েছি, তাও শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করি। মদীয় অগ্রজ ख্রীকালিদাস মুখ্োপাধ্যায় ও সাহিত্যক্ষেত্রে সহযোগী শ্রীমতী উম1 মু:খাপাধ্যায় পাগ্ডুলিপি আগাগোড়া পড়ে নান। পরামর্শ দ্বারা আমার রচনাকে তথ্যসমৃদ্ধ করেছেন বলে এঁদের কাছেও আমার ঞণ বড় কম নয়। পাগ্গুলিপি প্রস্তুতির বিষয়ে আगায় সাহাय্য করেছেন আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র গৌতমকুমার ঘোব ও ছাতী অনুরাধ। গাংগুলী। তাদের আমি আন্তরিক ধন্ঠবাদ জানাই।

পরিশেষে ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদ্ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও কলিকাতা বিশ্ববিঘালয়ের "প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কতত" (Ancient Indian History aud Culture) বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বক্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস-চর্চার ক্কেত্রে এঁরা দুজনেই আমার গুরুস্থানীয়। एক্টর দত্ত এই বইয়ের জন্ঠ এক মূল্যবান ভূমিক। লিখে ও एক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় বিনয় সরকার সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত রচনা ঢতরী করে দিয়ে আगার এই পুস্তকের মূল্য বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের দুজনের কাছছই आমি আন্তরিক শ্ৰদ্ধ ও ক্বতজ্তত। জানাই। তাঁদের নাম ও রচন এই পুস্তকের সংগে সংযুক্ত থাকায় গৌরব অনুভব করাহ:

বিনয় সরকার সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক কাজকর্ম ও মতামতের সকল দিক আশানুর্গপ ভাবে আলোচন্৷ করতে পারিনি। এই ত্রুট্ পরবর্তী কোনো লেখক দূর করতে পারলে খুশী হব। তবুও আশ্1 করি এই পুস্তক একানের তরুণদের কাছে বিনয় সরকারের ইতিহাস-চর্চ| সম্বন্ধে কিঞ্ণিৎ কৌতূহন সঞ্চার করতে পারবে।

বইখানি স্বর্গত বিনয় সরকারের সুযোগ্যা সহধনিণী ख্রীযুক্তা ইদ্গ সরকারের উদ্দেশে শ্রেদ্ধার্ঘ-স্বর্রপ উৎসর্গ করা হলে।। ইতি-

১০8নং বালিগঞ্জ গার্ডেনস্,
কলিকাতা-১৯
৭ জুলাই, ১৯৫৭
হরিদান মুটখাপাধ্যায়

## ভূমিকা

স্বর্গীয় অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের্র সহিত আমার প্রথম চাক্কুষ আলাপ হয় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে। অাম তখন মচ্কে হইতে সবে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। U(হের্বন্বলাল গুগ্তের কাছ হতে ঞুনিলাম বিনয়কুমার্র সর্রকার প্যার্রিস হতে জার্মণীঢে অসিয়াছেন। পর্রে তাহারই উছোগে চাঁাার গৃহে উভয়ের मिलन হয়। অবশ্য, স্ষদেশীযুগে বিনয়কুসারের নাম অামার কর্ণগোচর হয়েছিন যে, যে কয়টি কৃতবিছ তরুণ জাতীয় শিদ্লা স্থাপন উদ্দেশ্যে ব্রতী হয়েছেন, তিনি তাঁাদাদর অন্যতম।

তৎপর বাল্লিন বিষ্ববিছালয়ে ভারত সন্বক্ধে সর্বথ্রথম বে বক্তৃত বিনয়কুমার প্রাান কর্রেন, সেইস্থনে লেখকও উপস্থিত ছিলেন। বড় বক্থৃত হनটি বেশ ভালভাবেই ভর্তি হর্যেছিন। সভাপতি ছিনেন বিষ্ধবিছালয়ের ইংতরেজী বিভাবগের অধ্যছ। বক্তুন অবশ্য ইংর্রেজী ভাষায় হয়েছিল। বক্তৃতামধ্যে ভারতের রাজনীতিক অভিব্যক্তির বর্ননাকানে বক্তা "যুপান্তন" পত্রিকার্রও উল্লেথ করেন এবং অমর্র দিকক চাহিয়া একটু হাসেন।
 ভবিতাম, ভার্রতীয়ের্রা কেবল গাছের্র তলায় বসে চোখ বুর্জ ব্যান করে ; এখন শিতেছি তাছা নয়। তবে বত্তার বক্তৃত। ultra-nationalist ( চর্রম জাতীয়তাবাদীয়) ভাবभৃণ্ণ।" এতদ্বারা থতীত হয়, বিনয়বাবু ভারত সম্বন্ধে যে স৭ নূতন কथা

শনাইনেন，তাহ সভাপতি হজম করিতে পার্নেন নাই। তাঁারা
 অভ্যস্ত। কাজেই বিনয়বাবুর বক্ত্ব্য বড় অাক্রমণশীলক জাতীয়তাবাদ বনেে তাঁহাদের কাছে বোধ হল।

বিনয়কুমারের দ্বিতীয় বক্ত্ত Deutsche Club ঘার্র অাহুত হয়। এই স্থলেও ইংত্রেজীতে তিনি বলেন। এই বক্থৃতাতে তিনি ভারতেন স্বধীনঅ অনেঠে বিষয়ে সারগর্ভ आােোচনা করেন। একজন জার্মাণ অধ্যাপক সমালোচন｜ করিতে উঠিয়া বনেন，＂অামর৷ ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির বিপক্巾। কার্রণ তাহা হইলে জার্মাণীর অর্থনীতিক ফ্ষতি হ্বৃব। আমর্গ ইংরেজের মধ্যবর্ত্তৈায় ভারতের সহিত কার্রবার করিতেছি।＂অথচ জার্মাণী ঢখन বিজেতৃবఁ্গের পদানত হয়ে बাহি ত্রাহি রব কর্রিতেছে। জার্মাণ পণ্ডিতেন এমনি রাজনীতিক জান！এই ঘটনা বিनয়বাবুও চাঁর ককান এক বা！লা পবব্ধে উল্লেথ করেছেন। তৎপর，অার একজন অধ্যাপক ত্রস্তভাবে কেবল বলিতে লাগিলেন，－＂ভারঢে নাকি ‘বোলচেভিকবাদ’’ জোরভাবে ঐচারিত হইতেছে।＂বোধ হয় তিনি সহাত়্ গান্ধী দ্বারা প্রবাতত ‘অসহযোগ আান্দোল্ন’’কে বোলচেভিকবাদ প্রচার মনে করিতেন，जার তৎকালের্র জার্মাণ ख্রিকসংবাদপত্র সমূহু «্চারিত হত বে，ভারতের এই আান্দোলন অাধা জাতীয়তাবাদীয় এবং অাধা শ্রমিকবাদীয় আন্চোলন। আবার কমুনিষ্ট সংবাদপতত্রে বলা হত—তৃতীয় বা কমুनिষ্ঠ ইন্টারন্ঠাশন্ঠাল ইহার পশ্চাতে অたছ，ই৩テাí ।

## （nolo）

উপরোক্ত ত্রস্ত অধ্যাপকের পশ্নের জবাবে বিনয়বাবু বলিলেনः＂य斤ি জার্মাণীতে বোলচেভিকবাদ প্রতিষ্ঠা হওয়া সঙ্তব হয়，यদি ইংলঞ্ডে বোলনেভিকবাদ প্রতিষ্ঠিত इওওয়া সম্ভব হয়，ঢাহা হনে ভারতেও তাহ সন্ভব হবে।＂

এই প্রকারের্ন বক্তৃত এবং বচনের্ মধো বিনন়বাবুর ভারতীয় ইতিহাসের্র ব্যাথ্যার ধারা প্রকাশ হত। বিনয়বাবু জার্মাণীতে ঐ কাছাকাছি সময় হতে আব্রম্ভ করে জার্মাণ ভাষাতেও অনেক－ গুলি বক্তৃত দিয়েছিছেনেন ও তার কিছুদিন সৃর্বে ফরাসী বিশ্ব－ বিছালয়ে ফরাসী ভাষায়ও বক্তৃঅ কর্রেন। এই সকল বক্থৃত। তৎকানে ভারতের স্বাধীনঅ অন্দোলনের সপাক্ক কাজ কর্নিত। এতদিন ধরেে ইউরোপীয়েরা বনেছেন，ভারত এক আজব দেশ， অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্বরেরা তथায় বাস করে，ন্ত্রীলোককে জেন্তো পোড়ায়，ছেলেকে গঙ্গসাগর্রে ফেনে，ধর্মের নামে নানা বুজরুগি করে। উনবিংশ শতাক্দীর মধ্যভাগে জার্মণ নভেলিষ্ঠ লেてেন বে，ভার্রতে Heiden Priester ！হিদেন পুর্রোহিতের। অর্থাৎ প্পাত্তিিক পুর্রোহিতেন্র। রণথে সিংহ জুড়িয়া মরুভূমি মধ্ব্য দৌড় করে（Theodore Storm：＂Germelhausen＂屯্রষ্ঠব্য）। আরার，কলিকাতার রাস্তায় বাঘ দৌড়াদhৗড়ি করিচেছে কিনা এবং সাপ দনে দালে তथায় বেড়াচ্ছে কিনা，ইহার জবাবদিহি কব্রিতে আমাদের্গ তৎকালে বিদেশে প্রাণান্ত হতে হতো।

এই সকন নানা অদ্যুত বা উদुট ভাবধারার বিরুূদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বর্রপ ভারতের সপাক্ক ধর্মপ্রচারকদেদ্গ দল উण্থিত
( 3 )
হন । তাহাদের প্রচারেরে ফলে, ভানতবর্ষ এক অজগুবী কর্মপৃণ দেশ বনে গণ্য হতে লাগিল। ভারতের জঙ্গনে ও পর্বতগুহায় সব অদ্ডুতকর্ম| "যোগী" আছেন, পর্বতে সব Astral Mahatma থাকেন, দেই দেশে আশ্চর্যজনক rope-trick হয়, আকাশে ফুল্ন গাছের টব উঠান হয়। তৎপর্গ বেদান্তপ্রচারকেরা অামেরিকায় গিয়ে বলিনেন, তাঁহারী কেবল health culture প্রক্রিয়া শিক্ষা দেন (১৯১১ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের কোন পত্রিকায় স্বামী অভেদানন্দেব উক্তি) ; আর প্রাচীন হিন্দু মনোবিজ্ঞানের therapeutic value আছে, অর্থাৎ ব্যারাম ভাল করা শিক্ষা দেয় (Swami Akhilananda: Mental Health and Hindu Psychology फ্রষ্বব্য)। অবশ্য ঢাছারা ভারতের্র ভালর দিকেকে টেনেই কথা বনেছেন। কিন্তু এই নূতন জাতীয়তাবাদীয়দেরও একদেশদর্শিত। ছিল। তাঁহারা কেবল ভারতকে "ধর্মের দেশ"" অভিহিত করেছেন—ভারতের জাতীয় সাধনা কেবল ধর্মোন্মততততার মধ্যে নিমগ্ন ; ভারতের সভ্যতা ধর্মের ভিত্তিতে স্থাপিত ইত্যাপি কথা বনেছেন। বিদেশীয় অাক্রমণের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই মতবাদ ওঠে। ৩তিলকের Arctic Home in the Veda-র সময় থেকে এই স্রেরের উদয় হয়। জাতীয় জীবনে পৃথিবীর মধ্যে কোোনাসা হওয়ার ফনে ভারতীয়দের এই মনস্তত্ত্বের উদ্ভব इए়\# (১)।

- (s) "During the nineteenth century, the people of India were divorced perforce from the vitalizing interests and

এই উভয় প্রকার মনস্তচ্ব্বের বিপক্কে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার্ স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়োজিত করেন। ভারতীয়ের। এবং এশিয়াবাসীরা কেবল ধর্ম-পাগলা হয়েই ইহজগতে এসেছে, এই ধারণার বিপকেই অধ্যাপক সরকার নিজের দৃষ্টিভঞ নিয়োজিত করে স্বদেশবাসী ও বিদেশীদের বুঝাইবার চেষ্ঠ। করেছিলেন। ভারতীয়েরা কেবল গাছের তলায় বসে চোv বুজে থাকিত ও পরনোকের চর্চায় বিভোর হয়ে থাকিত। এই বিষয়ে ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাকের অনূদিত কবিরাজ। হান্লের "সপ্তসতি" পুক্তকে তাঁহার মন্তব্য ড্রষ্ঠব্য। এই জাতীয় গল্পের বিরুদ্ধেই তিনি তাঁর পাগ্ডিত্য নিয়োজিত করেন । প্রাচীনকানে যে:ন ভারতীয়েরা দর্শনশাস্ত্র রচনা কব্রেছেন, ধর্মাত্মক পুস্তক লিৰেনেন, তর্দ্যপ কৌটিৰ্যের "অর্থশাস্ত্র"ও রচিত হয়েছিল, বৃহস্পতি ও কুক্রাচার্যের রণনীতি বিষয়েও পুস্তক রচিত হয়েছিল, রসায়নেরও চর্চা इয়েছিল 3 বিদেশে উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। यদি প্রাচীনকানে 'ধর্মশাস্ত্র'সমুহ রচিত হয়েছিল, তড্দ্গপ 'অর্থশাস্ত্র'
responsibilities in every field of work. They had necessarily to fall back upon the super-sensual, the nonmaterial, the 'spiritual'. The Hindus of this period entirely misunderstood the spirit of the Upanishads, Gita, Tedanta, and other philosophical bequests of their forefathers. The Indians, emasculated and demoralised as they had to be by pressure of circumstances, popularised a false doctrine of maya or 'world as illusion' without understanding the sense or context of the original propounders." Vide B. K. Sarkar's "The Futurism of Young Asia, pp. 166-67.

$$
\text { ( } 3,0 \text { ) }
$$

সমূহৃ বির্নচিত হর়্েছিন，চিকিৎসা－বিছা এবং অস্ত্রোপচার বিছারও（surgery）চ́চা ञ্ত। উত্তরেরে থোটান，দকিণে যবদীপপুঞ্জ，পশিচমে আর্রবদদশ ও পৃর্ব অকফ্রিকা，পৃর্বে ফিলিপাইন দ্বীপশুশ্র B লুহ घীপপুল্জ ভারতীয়দের বৃহত্ত্র ভারতের অন্তর্গত ছিন। அথমোক্তদের্র মতের্ন বিপক্কে ইহাই জাঘ্রন্যমান প্রমান। বিনয়বাবুর বক্তব্য ছিন এক কথায় এই，বে কার্বণে ও যে বাতাবরণণে（environment） পাশ্াত্যদদেে যে সব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ইইয়াছে， সেই সব অবস্থাহুসার্রে ভারতেও সেই প্রকার অভিব্যক্তি হইয়াঢছ এবং হইবে। মানুষ পৃथिবীর সর্বত্রই মূলত এক। এศিয়াবাসীদের ও পাশ্চাত্যবাসীদের্র মনস্তত্ট মূলত পৃথক নয়। উপরোক্ত জার্মাণ অধ্যাপকের্র ত্রস্ত প্পের্র উত্ততর বিনয়বাবুর ঐর্রপ উত্তরেরের অর্থই তাহাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢুলনামূলক আলোচনায় বিনয়বাবুর দৃ唐ভ聿 বুঝাবার জন্য Futurism of Yonng Asia পুস্তক匹্ষ্ঠব্য। ঐ বই ১৯২২ সনে লাইপজিগ সহর থেকে প্রকশিত रश़।

এই নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য অধ্যাপক সরকার্গ ঐচীনপন্মীদের কাছে অদর্ণণীয় না হতে পারেরে। যাঁशারা ইংর্রেজ দ্বারা ভারতের্র কৃষ্টির ব্যাথ্যার জাবর কেটে নিজেদের মৌলিক গবেষণাকার্রী দার্শনিক，ঐতিছসিক বলে জাহির করেন， যাঁহার্রা উচ্চপদস্ম ইংর্রেজ রাজকর্মচার্রী পণ্ডিতের সহিত ‘হামোম’ fিয়ে নিজেদের পাণ্তিত্য জাহির করেন（লেথকের

## （ 3.50 ）

স্বাধীন মতের জন্ঠ এই বিষয়ে অবাঞ্হনীয় অভিজ্ঞতাও আছে ）． চাঁহারা স্বাধীন দৃষ্ঠিভঙ্গী এবং স্বাধীন চিন্তার বিরোধী বনেই ক্কৃ্টি－ক্ষেত্রে বিনয়বাবুর যथার্থ স্থান নির্রপণ করিতে আজিও অনিচ্ছুক।

কিন্তু কানের্র চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে। স্বাধীন ভারতে
 স্বর্পপ নির্ণয় করিতে পারিটেন ও যथাযথ মূন্য দিবেন। এই
 ব্যাথ্যা यাহ স্বাধীন ভারতের সরকারী প্রত্নতাত্তিকেরা দিতেছেন। এইভাবে কালক্রমে ভারতের কৃষ্ষির যথার্থ ভারসাম্য নিক্রপিঅ হবে। ভার্নতীয় কৃষ্টির ইতিছাসের ভার্রসাম্য নির্কারণ করাই ছিল বিনয়বাবুর ब্রত। প্রাচীন ভারতের লোক ধর্মও করেঢে আর কর্মও করেরে，ইছাই ছিল বিনয়বাবুর থ্রথম বক্ত্য্য। নূতन ভারত নূতন ভাবে জাগিচতছে，ইহাই ছিল দ্বিতীয় বক্ত্য্য।

লেথকের অভিজ্ঞত এই বে，ভার্ন্র্রেমিক পাশ্চাত্যবাসীরী ＂ভারত＂অর্থে মধ্যযুগীয় ভারত মরে কর্রেন，এবং এদেশে অগিিয়া অनৌকিক গল্লের দেশ দেখিতে চান।（Bruntonএর ＂In Search of Secret India＂পুস্তক 馬度। তাঁহাদের কাছে কেহ＂वृতন ভারতত＂यাহা উখ্তিত হইঢেছে， ঢাছার কथ্থ বলেনন ন।। ভারত যে rope－trick，snake charming ® Astral Mahatmaর দেশ নয়，এই দেঝের লোক যে উন্নততর্ন পাশচাত্যদদশসমুহের্র সহিত টকর দিয়ে চলিতে সমর্থ，তাহা কেহ দেখাইয়া দেন না। এই বিষয়েহ অল্গুলি

নিদদেশ করে বিনয়বাবু দেখাইতেন। ভারতীয়ের্রা পাশচাত্য－ বাসীদের মতনই জাগতিক ও সাংসার্রিক ক্েেভে সুদক্ক ছ্নিল এবং অাবার সমান－সমান হবার্র নক্গণ দেখাইতেছে，পাশ্চাত্যবাসীদের্র মধ্যে যাহার্রা ভারততাপ্বিক，তাহার্রা এরূপ ব্যাখ্যা দিতে চান না； ইহ তাঁদদর স্বার্থেরও বিরেোধী। ভারতের অাদর্শ পাশাত্যের অদর্শ হতে সম্পূর্ণ পৃথক，এই কथা পাশ্চাত্যের ভারতঞ্রেমিক গবেষণাকার্রীরা আমাদের্গ বহুদিন ধরে শোনাইয়াছেন ও এখনও শোনান। বিনয়বাবু এই ধরণণের পজ্তিতকে ভারতের্ন শত্রু বনে জ্ঞান করতেন। বালিণে একবার তিনি লেথককে বনেছিলেন， ইত্ডোলজিষ্ধরাই এক অর্থে ভারতের্র স্বাধীনতার ঘোর শख্রু। （ ইংর্রেজ পঞ্তিত কিথ，ইণ্ড়য়া আফিসে চাকুর্木ী করিতেন ও ভারতের স্বাধীনতার বিপক্ফ ছিনেন ）＊（২）।

বিদেশে বিনয়বাবু ভারতের কৃষ্টির গতিশীলতার কথা ঐচার করিতেন ও াহাদের্র ভারতকে নৃতন চক্কে দেথিবার জন্ঠ বলিতেন। ধর্ম－অর্থ－কাম－মোক মানবজীবনের এই সকল বিষয়োই প্রাচীন ভারতীয়েরা অনুণীলন করেছিলেন এবং ঐ অহুশীলবে তার্রা পাশচাত্যব广সীদের্র অপেক্গ পশাৎপদ ছিলেন না，ইহাই
＊（२）১৯৪৮ সনে＂বৈঠকী＂आঢোচন খ্রসংগে নিনয়বাবু একজন ফব্রাসী পণ্তিতকে বढनन বে，＂Those of the Indologists and Orientalists who const－ antly harp on the alleged spiritual genius of the Hindus or an alleged fundamental difference between the Eastern and Western peoples very often function，consciously or un－ consciously，directly or indirectly，as the spies and agents of the calonialists and imperialists．＂বর্তমান গ্রন্থেত্র লেখক উক্ত বৈঠকী


বিনয়বাবু গবেষণা করে সকনকে দেখাইয়াছেন। তার থ্রতিপাঘ ছিন ：＂শিল্পজগতে বিপ্লব সাধিত হইবার থৃর্বে অর্থাৎ ওয়াশিংটন， আডাম স্মিথ্，ও নেপোলিয়ানের সমসাময়িক যুগ পর্যন্ত পাশ্চাত্য জগতে এমন কোনো রাষ্ভ্রীনতিক，অথিক ব। বিচার－সন্বন্ধীয় অনুষ্ঠান बতিষ্ঠান ছিন না，यার প্রায় সমান সমান অথবা এমন কি একদম দোসর বা জুড়িদার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ভার্রতবর্ধেও দেখিঢে পাওয়া যাইত না। অামি জগতের সমক্কে এই কथা ঘোষণা করিতেছি বে，সমাজতত্ধ শাস্ত্রের সংশোধন একমাত্র তখনই সঙ্তবপর হইবে যখন ঐচ্য ও পাশচাত্য এই উভয়েরেই বে জীবন বা অাদর্শ মূলত একরূপ বা সমান এই সত্যটি সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রথম স্বীকার্য বনিয়া গৃহীত হইয়াছে＂（ বালিনেন ইম্পীর্রিয়ান লাইত্রেরীতে বিনয়বাবুর ঐদত্ত বক্তুতার জন্ঠ＂নয়া বাংলার গোড়াপত্তন গ্রন্থ অষ্ববা）। বিনয়বাবুর্ন ब্রতিপাদ্য ছিন，উভয় দেশের জীবনयাত্রা ও ঐতিহাসিক অতিব্যক্ত্ত যুগের পর্র যুগ ধরে তুলনা কর্রিয়া দেখ ভারত ও পাশ্চাত্যের্ মধ্ব্যে পার্থক্য কোথায় বা কতটা। এই তুলনামূলক আানোচনা টবজ্ঞানিক দৃৃ্টিতসী नয়ে পাশ্চাত্যবাসীর্র। ঐয়ই কর্রেন না। এীস থেকে চাঁহার্রা ইউরোপীয় সভ্যতার তার্নিথ গণনা করেন；কিন্ত প্রাচীন গ্রীসীয় মাইকিনীয় যুগ यাহ প্রত্নতাত্বিক ঢাম্রযুগের অন্তর্গত，সেই গীসীয় ঢাম্রযুগের সহিত সিন্ধু উপত্যকার তাম্রयুগের মহেঞ্েোদাড়ে সভ্যতার ছুলনা করিয়া দেখ，কে বড় বা কে ছোট ছিন＊（ ৩）।

[^0]( 210 )
এই সব নূতন কথা, ভারত বিষয়ে এইরূপ তুলনাসাধন সাম্রাজ্যবাদীয় পাশ্চাত্য পগ্তিতদের কাছে অজ্ঞাত ও ছুর্বোধ্য, অার তাঁহাদের ভারতীয় শিষ্যবর্গেরা যাঁহারা পুরাতন ইউরোপীয় ভারত-ব্যাথ্যার জাবর কাটিতেছেন, তাঁাছদের কাছে ইহা হৃদয়ঙ্গম করা ছরূহ। এইপ্রকার তুলনা দ্বারা ভারতের কৃষ্টির স্বরূপ বিদেশীকে বুঝানো এবং এই ধারায় ভবিষ্যৎ ভারতের দাবী সমর্থন করাকে aggressive nationalism বল্লে অভিহিত করা হয়। বিনয়বাবু এই আক্রমণশীল জাতীয়তাবাদের প্রচারক ছিলেন। ভারতীয় কৃষ্টিকে তিনি যে নূতন মূর্তিতে দেখাইতেন, সেইজন্যই অনেক পীশ্চাত্য ও ভারতীয় পণ্ডিত তাঁর সহিত ভারত সম্বন্ধে একমত হন নি ।

শেষে বিনয়বাবুর অসেরিকায় যাইবার প্রাক্কাল্লে ( ১৯৪৯ ) তাঁর বন্ধুবর্গ একট| বিদায়-সভ। অাহ্বান করেন । তাহাতে কয়েক শত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁাদের মধ্যে অর্দ্রেক ছিনেন ইউরোপীয় ও আমেরিকান। সেই সভায় নেখক একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন। তিনি বঢেন, অধ্যাপক সরকার একদিন বিদেণৈ ভার্তসম্বন্ধে aggressive nationalism ( আক্রমণশীন জাতীয়ভাবাদ) প্রচার করেছেন; এক্ষণে সেই দেশে nationalism triumphant ( জাতীয়তাবাদ বিজয়ী) হয়েছে এবার তিনি তাহ প্রচার করুন। ইহাই তাঁহার সহিত শেষ দেখ।

অশা করি অধ্যাপক সরকারের গুণগ্রাহীর্ াঁাহার ইতিহাস অনুশীলনের ধারা ধরিয়া স্বদেশের কৃষ্টির অনুসন্ধান
( $1 \%$ )
কার্যে ব্যাপৃত হবেন। অধ্যাপক হরিদাস মুথোপাধ্যায় ইতিছসের অনুরাগী ছাত্র ও উদীয়মান গবেষক। ইতিথৃর্বে তিनि ও চাঁর পত্নী অধ্যাপিক্ন উমা মুথোপাধ্যায় স্মধেশী আন্দোলনের কোন কোন দিক নিয়ে মিলিতভাবে গবেষণ করেছেন ও গ্রন্থ প্রকাশ করেরেন। তাঁাদের গবেষণার প্রতি গভীর অনুর্রগ டেचে বড়ই আনন্দ বোধ করিতেছি। একণে অধ্যাপক হরিদাস মুvোপাধ্যায় বহ পর্রিশ্রম করে বিনয় সরকার্রের ইতিহাস-চর্চা সন্বন্ধে বে চিন্তাপৃর্ণ পুস্তক লিথেছেন, অাতে আমি বিশেষ সুথী। আশা করি তাঁর এই পুস্তক পাঠ কর্রিয়া এরেশের তরুণগণ বিনয়বাবুর ইতিহাস-চর্চা সন্বক্ধে কিঞ্চিৎ ধার্রণা পাইবেন।


[^1]
## ইতিহাস-Eヒায় নিনয় সরকার



## ঐতিহजিক গবেষণা কি বস্তু ?

লক্দপ্রতিঠ্ঠ ঐতিহাসিক आর্নল্ড টয়েন্বির মতাगত আালোচন্|প্রসসংগ অধ্যাপক সুশোতনচল্দ সরকার মহাশয় লিথেছেন : "ইতিহাসকে দেখবার দুইটি ধরুণ आছছ। ग্বল্পপরিসর কয়েকটি বছরসংক্রান্ত प্রলিলপত্র ইত্যাদি সगস্ত নজির সংগ্রহ করে’ সীমাবদ্ধ সেই সময়টুকুর এক্ট| প্রামাণ্য বিবরণী লিঘবার চেষ্ঠ করা বেতে পারে। একাজ অপরিহার্य, কিস্ু এখানে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি খণ্ডিত ও আংশিক হ’তে
 এক্ট। বড় যুগ, দেশ বা সমাজবিশেবের সম্পূর্ণ ছবি, এমন কি সমস্ত गানবজাতির বিশাল অত্জিত্ত নিয়ে নাড়াচাড়| করবার প্রেরণাটাও নিতান্ত স্বাভাবিক। একে ইতিহাসের ক্ণপ বl ধায়া সন্মৃ্ধ ব্যাপক দৃ唐 বল্ব। এষানেও দলিলপত্র ইত্যাদি ঐতিহাসিক गালমস্-াকক অগ্রাহ কর্রা চলে न।, করলে ব্যাপক ব্যাच্যা ইতিহাস ন। হয়ে निছক

 এঋানে প্রয়োজন। সীगাবদ্ধ জ্ঞান ও আংশিক দৃষ্টিতে অভ্যস্ত সাধারণ ঐতিহাসিক ব্যাপক আলোচনার ক্কেত্রে পদক্ছপ কর্তে ন্রার্-াজ।

অথচ এটাও नিঃসন্দেহে ইতিহাস－চ্চ｜，আর উৎস্মক পাঠক－সगাজেরে गতে যে এর টান স্বাভাবিক ও প্রবল，তাতে কোনও সক্ছেহ নেই＂»（১）। বিনয় সরকার্রর ইতিহাস－চচায় ও গবেবণায় পূর্বোক্ত ছুইটি ধারাই উজ্জলভাবে পরিযুুট，বিশেষ করে দিতীয় ধারাচি। আর বোধ করি এই কারণেই তিনি＂সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও আংশিক দৃষ্টিতে অত্যস্ত সাধারণ ঐতিহাসিক＂ব। পণ্ডিতের কাছে অনেক সসয়ই ছুক্রহ বা দूর্বোধ্য হয়ে রয়েছেন। কয়েক বৎসর भূর্বে কলিকাত বিশ্ববিঘালয়ের কোনো বিশিষ্টি ইতিহাস－অধ্যাপক বিনয় সরকারকে＂ঐতিহাসিক＂বলার দরু巾 বর্তমান লেখককে ধমক দিয়েছিছেন। লে ধমক শিককক ও আচার্যের ধমक বनে আশীর্বাদ স্বজ্तপ গ্রহণ করেছিলান। এই গ্রন্⿰ের মূল প্রেরণাদাত। হিসাবে সেই অদ্ধাস্পদ অধ্যাপকের কাছেই বর্তমান লেখক সর্বাপেক্ন বেশী झণী।

## বিনয়ক্ুমার্নের ঐতিছাসিক গ্রন্ছাবনী

 সরকার（১৮৮৭－১৯৪৯）। ग্থষ্টির বৈচিত্রে্যে ও পাত্ডিত্যের ব্যাপকতায় তিনি এযু：গর বাঙালীদের মধ্যে প্রায় অদ্বিতীয়। বংগসংহ্হতিতে তাঁর দানের প্রাচুর্যের ক্থ। ভাবলে বিস্ময় লাগে। একালের সুধীসমাজ তাঁকে সাধারণতঃ একজন মস্তু বড় সমাজবিজ্ঞাनী ও অর্থশাস্ত্রীক্গপে সম্｜িিতে
＊（১）＂ইতিহাস＂পত্রিকান্র চতুর্থ ৃ＂জ，দ্বিতীয় সংথ্যা，মাঘ，১৩৬০，পৃঃ ৯০－৯৯
 आালোচন। কর্রেছেন অধাপক সুরোভন সন্রকান্র（＂ইতিহাস＂，প্রথম থড，প্রথম সংথ্য।，

 ভাগে（J～8२）টয়েন্ণি সম্ব＜্ধে আলোচন কর্রেছিলেন।

অভ্যস্ত ；কিশ্ু সেই সংগে তিনি বে আবার একজন প্রধান ঐতিহাসিক， সে কथাও ग্মরণ রাখা প্রয়োজন। বিঘার বিচিত্র বিভাগে পারদর্শী হয়েও তিনি＂বিশেষজ্ঞদের গণ্ডিবদ্ধ অনুশীলনেই＂সত্তুষ্ট থাকেন নি； এক ব্যাপক ও সमগ্র ছৃষ্টি নিয়ে তিনি মানুভের ইতিহাস ও মানব－ সভ্যতার ধারা তন্ন তন্ন করে অহ্সসন্ধান করেছেন। ইতিহাস－চর্চায় ঢাঁর সবচেয়ে বড় দান বা ক্বতিত্ৰ এইখানে।

বিনয় সরকারের ইতিহাস－গবেষণার ফলাফল দেশী－বিদেশী পাঁচ－ ছয়ট｜তাयায় নিপিবদ্ধ হ＇য়ে রয়েছে। ঢ̈ঁর ফরাসী，জার্মাণ ও ইতালিয়ান রচনার তালিক। আপাতত হিসাব থেকে বাদ দিয়ে যাচ্ছি। কেবন চাঁর ইংরেজী ও বাংন্লা ভাবায় निখিত গ্গহাবनীর সাহায্যেই বর্তমান আলোচন করছি। তাঁর যে সকল ইংরেজী গ্রন্থ ঐতিহাসিক গবেবণার সাক্ষ্য বহন করে，তার মধ্যে＂斤ি সাত্যেন্ড，অব হিসাট্রি অ্যাণ্ড হোপ অব ম্যানকাই ত্ত＂（ ইতিহাস－বিভ্ঞান ও মানবজাতির আশy，লণুন，১৯১২），
 টীক｜－টিগ্ননী，এলাহাবাদ，১৯১৪），＂দি পজিটিভ，ব্যাকগ্রাউণ্ড অব হিন্দু সোশিওনজি＂（ হিন্দু সगাজতত্ট্বের বাস্তব তিত্তি，চার খণ্ড， এলাহাবাদ，১৯＞৪，১৯২২，১৯২৭ ও ১৯৩৭ ），＂চাইনিজ，রিলিজিয়ান
 এলিমেন্ট ইন হিন্দু কালচার＂（ হিন্দু সংস্ততিতে জনসাধারণের দান， নণ্ডন，১৯s৭），＂斤ি পোলিটিক্যাল ইনষিটিটিশ্যনস্ অ্যাণ্ড থিত্রোরীজ， অব দি হিন্দুজ：＂（ হিন্দুজাতির রা家－এ্রতিষ্ঠান ও রা家－দর্শন，नাইপৎসিগ， ১৯২২），＂দি ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া＂（ যুবক এশিয়ার ভবিষ্য－ নিষ্ঠ।，नाইপৎসিগ，১৯২২），＂হিন্দু পলিটিক্স ইন ইতালিয়ান＂ （ ইতালিয়ান ভাবায় হিন্দুজাতির রাষ্ট্রনীতি，কলিকাত।，১৯২৬），


দর্শন, প্রথম খণ্ড, মাদ্রাজ, ১৯২৮ ও শেষ তিন খণ্ড, লাহোর, ১৯৪২), "ক্রিয়েটিভ, ইণ্ডিয়া" ( স্রু্ট ভারতত, লাহোর, ১৯৩৭ )ও"ডমিনিয়ান ইণ্ডিয়া ইন ওয়াল্ড'-পারস্পেকটিভ- স্" ( বিশ্বের পরিপ্রেক্কিতে ডমিনিয়ন ভারতের স্থান, কলিকাত।, ১৯৪৯ ) বিশেব উল্লেখযোগ্য। বাংল্ল ভাষায়ও তাঁর গবেবণার ফলাফল বহু গ্রন্থে ধরা আছে, যেমন "প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষ" ( ১৯১০), "ঐতিহানিক প্রবন্ধ" (১৯১২), "বিশ্বশক্তি" (১৯১৪), "বর্তমান জগৎ" ( তের খণ্ড, ১৯১৪-৩৫), "शিন্দू রাধ্ট্রের গড়ন" ( ১৯২৬), "একালের ধন-দ্ৗীলত ও অর্थশাস্ত্র" ( ছুই খণ্ড, ১৯৩০-৩৫ ), "বাড়ডির পথে বাঙালী" ( ১৯৩৪) ও "বাংলায় দেশী-বিদেশী" ( ১৯৪২)। প্রসংগত উল্লেখ করা ঙ্যয়োজন যে, উল্লিখিত পুস্তকাবলীর প্রত্যেক্টাই মামুলী অর্থে ইতিহাস-গ্রন্ত নয়; কিক্তু অ-ঐতিহাসিক গ্রম্হগুলির তেতরও ঐতিহাসিক তথ্য ও তথ্য-বিশ্লেবণ এত উজ্জ্ধল ও পরিকার যে, বিনয় সরকারের ইতিহাস-চর্চা পসংগে ঐঙ্তলির নামোল্লেখও অবশ্য কর্তব্য।

## ডন नোসাইটীতত ইতিহান-নাধनা

বিনয় সরকারের ঐতিহাসিক গবেষণার প্রথম পর্ব আচার্য সতীশচন্দ্র মুখ্োপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত "ডन সোসাইটী" ( ১৯০২-০৭) ও জাতীয় শিক্ষ পরিষদ পরিচালিত "বেংগল ন্যাশন্মাল কলেজ অ্যাণ্ড স্কুলের" ( ১৯০৬১০) সংগে স্জড়িত*(২)। স্বদেশীযুগের (১৯০৫-১১) ইতিহাস-গবেবণায়

* (२) বর্তमান লেধক প্রণীত "বিনয় সর্তকান্রেন্র জীনন-দর্শন" ( মাসিক বশ্ৰমতী,
 গ্রন্থथानि ( মাচ, ১৯e৩) এই এ্রসংগে পঠিতব্য। ডन সোসাইটী ও সতীশচन্দ্র সম্বক্কে

 এপ্রি, : ১৫৩) আালাচনা কর্রেছেন।


## ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার

গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের মণ্যে রনেশচন্দ্র দত্ত ( ১৮৪৮-১৯০৯), হরপ্রসাদ্গ শাস্তী ( ১৮৫৩-১৯৩১), দীনেশচন্দ্র সেन ( ১৮৬৬-১৯৩৯), অক্ষয়কুমার দনত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) ও যহুনাথ সরকার (১৮৭২-) শ্পদ্ধার সংগে স্মরণীয়। সেই সংগে আর একজন অধুনা-বিস্যৃত गনীষীর নামোল্লেখও প্রয়োজন। তিনিই "ডনের" সতীশচল্দ মুতখাপাধ্যায় ( ১৮৬৫-১৯৪৮)। একথ্| আজ অনেকেই জানেন না যে, তৎ কালে সতীশচন্দ্র "ডন" পত্রিকার (১৮৯৭-১৯১৩) মাধ্যন্ ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণার ধারাকক অতি উল্লেখযোগ্যजাবে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তাঁর স্বকীয় রচনাগুলি আজ পর্যন্তও স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত না হওয়ায় ও আবার ঐশুলির অধিকাংশই তৎকালে অস্বাক্ষরিত অবস্থায় সংবাদপত্রে আত্মল্|কাশ করায় নব্য বাংলার অন্যতম দীক্ষাগুরু হয়়ও সেকালের সতীশচন্ধ একালের বাঙালীর কাছে বিग্থৃত-প্রায়। তিনি ফে লেখক-গোষ্ঠী नিজের হাতে গড়েছিলেন, তার মধ্যে হারাণচন্দ চাকলাদার, রাধাকুমুদ মু:খাপাধ্যায়, রবীল্দনারায়ণ ঘোয, বিনয়কুমার সরকার, উপেন্দ্রনাথ ঘোयাল ও রানজন্দ্র প্রসাদের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণার ধারায় এঁদের অবদান এক গৌরবময় অধ্যায় রচন করেছে। "বৈঠকে" বিনয় সরকার বলেছেন-"সতীশবাবুর আবহাওয়ায় পড়েছিলাম ব'নে জীবন ধন্ঠ হয়েছে।"

ডন সোসাইটী ও জাতীয় শিক্ষ পরিবদের আবহাওয়ায় বিনয় সরকার যে গবেবণা-ব্রত গ্রহণ করেন, তা তিনি মৃত্যুর পূব্ব পর্যন্ত পালন ক'রে গেছেন স্গগভীর নিষ্ঠা ও আস্তরিকতার সংগে। জ্ঞানচর্চায় ও সত্যাম্মসন্ধানে তিনি ছিলেন সক্রেৰিসের অছুগামী। বক্ধুর বিদ্রপ ব। কর্তৃপক্গের ক্রবুটি তাঁকে তাঁর জ্ঞানচর্চা থেকে কোনোদিনই টলাতে পারে नि। এক বनिষ্ঠ आच्ম-প্রত্যয় ও বিস্ময়কর প্রাণ-প্রাচুর্য निয়ে তিনি आমৃত্যু জ্ঞান-চর্চায় মগ্ন হয়ে ছিলেন। "অজস্র তাঁার্র অন্দদান, অফুরন্ত

তাঁার্র্রাণশক্তির উৎস। বাঙালী সম্পৃর্ণপ্গপে বিনয় সরকারকে বুবিয়া ঊঠিতে পারে নাই＂（＂দেশ＂পब্রিকার মত্ত্য，২৫ণশ এপ্রিল，১৯৫৩）।

বিনয় সরকারের ঐতিহাসিক গবেষণার 『থম উল্লেখযোগ্য রচনার নাম＂ইতিহাস－বিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা＂প্রবন্ধ। ১৯১s সনের এध্রিল মালে ময়गनসিংহে অনুঠ্ঠिত হয় বभীয় সাহিত্য সম্গেলन। সভাপতি ছিলেন জগদীশচল্দ্র বস্।। ঐ সম্মেলনে বিনয়কুমার উল্লিথিত প্রবন্ধটি भাঠ করেন। ব্যকি，সমাজ ও জাতির উন্নত বা অবনতির সংগে বিশ্বশক্তির（world－forces এর ）যোগাযোগ বিশ্লেবণই ছিল ঐ পবন্ধের বিবয়বস্তু। উক্ত রচচন্গ ১৯১s সনেই＂প্রবাসী＂পত্রিকায় ছাপা হয়। ঐ বিবয়ের উপর তাঁর ইংর়েজী পুব্তকের নাম＂দি সায়েন্् অব হিন্টিট্রি অ্যাণ হোপ অ‘ব ম্যানকাইণ্ড＂। ১৯s২ সনে বিলাত থেকে উহ প্াশিত হয়। বাংল্ল রচ্নাচি পরে＂ঐতিহাসিক প্রবন্ধ＂গ্রন্হ （১৯১২）স্ছান পায়। এই ছইই প্ত্তকের মধ্যে বিনয়কুমারের ইতিহাস－ দর্শন পরিকার৩াবে，यদিও স্ৃত্রাকারে ব্যক্ত হয়েছে। তাই আকারে ক্রুদ্র হলেও এই বই দুখানি বিশেষ মূল্যবান।＂ঐতিহাসিক প্ববন্ধ＂ গ্রন্থের ভূমিকায় রামেন্দ্রস্থু্দর ত্রিবেদী ১৯১২ সনে নত্তব্য করেছিলেন ：
 इইয়াছে．．．কিক্তু এই ইতিহাস বিঘার প্রতি শi্ধী ক্খনও আমাদের गধ্যে आসে নাই।••স্বদেশের ও বিদেশের অতীত কथা আলোচন্গ করিয়া তাহ হইতে শিক্巾 লাভের চেঠ্ঠl দেখি ন্য। এঢৈণ্গ শিকিত ব্যক্তিকে এजন্য ব্যাকুল হইতে দেখিয়াছি বলিয়া गढन इয় न।। কেবन এধটি

 সয়ককার উৎসাহশীল অধ্যবসায়ণীল যুব।। ইॅ হার অন্তরে আকাজ্झ্小 আছে， बাবপ্রবণ হাদয়্য অন্মরাগ আাছ। এই তরুণ বয়সে ইঁ হার ঊঘনের

পরিচয় পাইয়া আশার সঞ্ণার হয়। ইনি স্বদেঝের ও বিদ্ৰেশের অতীত কथ্｜আলোচন করিয়াছেন，সেই তুলনামূলক আলোচনায় যে উপদেশ পাওয়া যায়，তাহার অর্জনে উঘ্ঘ করিতেছেন।＂এখন দেখ্খ यাক এই গ্রন্থে ও＂ইতিহাস－বিজ্ঞান＂পুস্তকে বিনয়কুমারের মূল বক্ত্ব্য কি কি।

## ইতিशাস－বিজ্ঞাஎনজ जূত্রাবনী

ইতিহাস－চর্চায় यে সক্ল পণ্ডিত गানবজীবনেনর অগ্ন ও থল্ড অংশ नিয়ে গরেবণার পকপাতী，বিনয় সরকার＂゙াদদর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । এক ব্যাপক ও সगগ্র দৃষ্টি দিয়ে মানব－সভ্যতার গতি ও প্রক্বতর পর্यালোচনাই ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। এजন্ঠ তাঁর মতে｜ঐতিহাসিকককে নান। বিঘার ক্ষেত্রে পারূশ্রিত। অর্জন করুতে হয় ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংক্ধতি বিষয়েও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিঘাচর্চার পয়োজন হয়ে থাcক। খল্ড ও অংশের ঊপর সঠিক অধিকার ন্ থাকলে ব্যাপক ও সমগ্র দৃষ্টিতে गানব－সভ্যতার পর্যালোচনা কখনোই সুন্দর ও সার্থক হয় ना； কিক্ত এজন্ঠ বে মানসিক প্তুতি দরকার，ত। সাধারव পণ্ডিতের নাগালের বাইরে।

দ্বিতীয়ত，বিনয়কুমার ঐতিহাসিক আলোচনার বथার্থ বস্তু হিসাবে＂রাঙ্ট্রের＂পরিববর্ত গ্রহণ করেছেন＂সমাজ＂। गানুষ সককের আাগে সামাজিক জীব；রাষ্ট্র হলো সমাজ－জীবনের্ এক্ট। অংশ মাত্র। সगাজ－জীবন্ন অ－রাধ্ট্রিক দিকৃটাও नেহাৎ বড় কग নয়। প্রক্ততপক্কে ＂রাচ্ট্রের＂থেকেও বৃহৎ ও আাি বস্তু হলো गানুবের＂সगাজ＂। ＂ঐতিহাসিক அবন্ধ＂（১৯১২，পৃঃ ৭২－৭৪）গ্রন্থে বিনয়ুকুর্মার লিথেছেন ：＂سাজকাল জ্ঞানচচ্চ। শ্র্ববিভাগনীতির অতিশয় অধীन হইয়া পড়িয়াছহ। জটিল সমस্যাগুলিকে ভি：্ন ভি：ন ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বতন্ত্র आালোচন｜－প্রণালী অবলন্ব／নর প্রতি সাহিচ্ত্যের গতি
















 তিত্তি ও ঊभক্রণসমूহ প্রান করিয়া गানব-জগতের বিচেশ্ এক


























शृতীয়ত, বিনয় সরকারের गতে সানব-জীবনের অাঙ--গড়|, সমাজের
 বিবর্তন-এর কোনোটাই এক্সার্য ব্যক্গিগত ব। জাতিগত নেঠার


[^2]ও निয়ন্রিত।＂বিশ্ব凶ক্তি＂পরিতাবায় তিনি কোনো আধ্যাত্মিক，
 পরিহ্ছিতি—মানবিক ও প্রাক্ততিক বে পরিবেশ－এর সবণ্গলি উপাদানকে（ আথিক，ধর্गীয়，রা危িক ও যৌন）একত্র করে ভে পটভূगि দাঁড়ায়，ঢারই नाম निয়েছেন＂বিশ্বশক্তি＂（ বা ওয়াল্ড＇－ কোরসেস্）। কোনো সমাজ বা জতির উগ্নতি ব অবনতি কেবল তার নিজ＂কस্জার জোরে＂घটে ন।। আন্তর্জাতিক শক্তিগুনিও

 শক্তি বা প্রেরণায় গড়ে ওঠে ন－তার সংগে বৈদেশিক চিন্ত।，কর্ম ও আনোলনের প্রভাবও সুভড়িত থাকে। তাই বিনয়কুমার ১৯১১－১২ সন থেকে জাতীয় উন্নতির জন্ঠ＂বিশ্বশক্তির সদ্যবহারের＂（utilisation of world－forces এর）গুরুত়্ ঘোষণী করেন।＂বিশ্বশক্তি＂নামক গ্রন্থ（ $2 ৯>8$ ）এই মতবাদ आরও জোরের সংগে ঘোবিত হয়। ＂বিब্পশক্তি সদ্ব্যবহারের＂মন্ত্র বিনয় সরকারী ঐতিহাসিক গবেবণায় বিশেব উ＂চু স্शান দখল করে আছে ：（8）।

[^3]ইতিহাস－চর্চায় বিনয় সরকার
চতুর্থত，ইতিহাস বিঘাকে বিনয় সরকার＂বিজ্ঞান＂হিসাবে দেখতেন। মানুবের ইতিহাসকে তিनि কখनে। শソু घটনাশ্রোত বनে মতে করেন নি। ইতিহাসের গতিতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা
 আপাতত অসংন্ন বলে মনে হয়，তাও কোনো－না－কোন্小া ভাবে কার্य－কারণের স্বত্রে গ্রথিত থাকে। ব্যেলিকে আপাতদৃষ্টিতে आকন্মিক，ளनिकिত，অজ্ঞাত বা অপরিচিত गুযোগ ব। শক্তি বनে ধরা হয়，সেণুলিও মানুবেরই ग्शষ্টি। ইতিহালের ধারায় এই সকन অनिबिিত ও অজ্ঞাত শক্তিগুলির প্রভাবও নেহাৎ তুচ্ছ নয়। ＂বৈঠঠে＂বিনয় সরকার বলেছেন：＂কল্পনায় বস্তুনিষ্ঠা চালান্ন ঊচিত；কিত্দ আবার একমাত্র বস্তুনিষ্ঠার উপর निর্ভর করা
 ঠ।ওরাতে বস। অনেক সময়ে নেহাৎ দুঃসাহসের কাজ। আর অতীতের দিকে তাকিয়ে অবিয়ৎ সম্বट্ধে কোষ্ঠী তৈরী করা তো বিলকুল আशাশ্মুকি। বস্তুনিষ্ঠার সীস आছে। ब্রত মুহুর্তুই মানুষের জীবনে
 ব্যক্তিত্নের ভেতর ফুটে উঠ্তে পারে। অধিকত্তু চার－দিকৃকার আবহাওয়া হানেশ বদ্লে যাচ্ছে। তার ফলে নয়l－নয়া সুযোগ－ সুবিধ। এসে জুইছে অত্যেক बরনারীর ছুয়ারে！এই কারণেই দুনিয়ার गর্বত্র आজকের পারিিয়া কাল হয়েছে ব্রাжণে পরিণণ। াজকের গরীবের হাতে কাল এসেছে ধনসস্পদ। আজকের কাপুরুব কাল হয়েছে গুণ্ড। আজকে বে গুণ্ড কাল সে লেনাপতি। র্জীবন－ বিকাশের কোনো ধরা－বাঁধা নিয়ग নেই। সংসার চলে অাঁকা－বাঁক। পথে। এই সব অनिबिত শক্তি ও সুযোগগুলা বস্তুনিষ্ঠার সংথ্যাশাস্ত্রে পাকড়াও করা যায় ন।। অথচ এই সব চিজ বর্জন কন্ন্লে কল্পনাট।

नেহাৎ হাল্कা হয়ে ভেতে বাধ্য।＂তাই বর্তমানের অবস্থ। দেত্খ ভবিয্যৎ কল্পন｜করবার সময়＂অनিণিচত，অজ্ঞাত，অপরিচিত শক্তি ও সুযোগ－ গুলার দিকে সর্বদাই নজর রাখা উচিত＂। বিনয় সরকার বলেন， ＂আমার অनিধ্চিত，অজ্ঞাত আর অপরিচিত শক্তি ও সুযোগ শক্গে দৈব，বরাত，ভাগ্য，ভগবৎ－ক্বপা বুঝত্ত হতে ন।। অनिबিচিত， অপরিচিত，অজ্ঞাত ইত্যাদি স্রবোগ－শক্তিগুলাও মাহ্থেরেই স্থষ্টি। এই সব মাহুষের সজ্ঞান ক্রিয়ার ফল। একসংগে নান बোক নান। কেন্রে বিভিন্न ধরণের কাজ করে চণ্েছে। এই রকমারি কাজগুল্গ। হয়ত পরস্পর－সংযুক্ত নয়। ঘটনাচত্রে একজন কর্गী অপর কর্মो অথব｜তার কর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিব，－হাল নয়।．．．সর্বদাই যে－কোনে｜পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাক। যুক্তিসংগত। তবে বস্তুনিষ্ঠভাবে বর্তমানের অবস্ছাট। সম্বন্ধে সজাগ থাক। কর্তব্য। आমি বস্তুও ছাড়ি না，অনিबিচিও ছাড়ি না＂\＃（৫）। বিনয় সরকারের ইতিशাস－দ্শর্শনে ও ভবিষ্যনিষ্ঠায় অनিচিচিত，অজ্ঞাত ও অপরিচিত স্থযোগ ও শক্তির্র প্রভাব স্পষ্টভাবে ব্বীকার করা হয়। ১৯১১－১২ সনের ইতিহাস গ্রন্থেও এ স্রর পরিকার় ।

পঞ্চমত，বিলয় সরকারের ইতিহাস－বিশ্নেবণের আর এক गস্ত বড় বিশেবত্ব বहুত্বনিষ্ঠ（pluralism）দ্শনের ব্যাপক প্রয়োগ। তাঁর ইতিহাস－দর্শল অন্বৈতবাদদর（monism－এর）ঘোর বিরোধী। তিনি বढ্नন，মাহুষ বহত্বনিষ্ঠ জীব－তার রক্রের কণায় কণায় বহুত্বনিষ্ঠার স্তর ঝংক্বন। ইতিহাসের অট্বৈতনাদী ব্যাখ্যায়（monistic interpre－ tation এ ）তাই তিনি কখন্لে সায় দিতে প্বস্তুত নन। অদ্বৈতবাদী ব্যাथ্য মাভ্রেই বুজরুকি，এই ছিन তাঁর সুস্পষ্ট अভিমত। হেগেল， মার্কস，ডুর্কহাইম，বাক্ল প্যঢারিত ইতিহাসের ভাববাদী，বস্তুবাদী， সমাজবাদী ও ভৌগোলিক ব্যাখ্যাকে তিनি বহুলাংশে अসন্পূর্ণ ব।

[^4]ভ্রমাঅ্মক বিবেচন করেছেন＊（৬）। এক কথায় べরা সকলেই কমবেশী অদ্ৈৈতবাদী বিশ্লেবণ－প্রুণালীর ব্যাখ্যাকর্ত｜ও প্রচারক। পক্ষান্তরে বিনয়কুমার ছিলেন＂বহুত্বনিষ্ঠ＂দর্শনের সেবক ও প্রতিনিধি। ইতিহাসের ধারায় তিনি একই সংগে আথিক，রা厷ক，ধর্মীয়，যৌন ইত্যাদি রকगারি শক্তির প্রকাশ ও প্রতাব লক্য করেছেন। তিনি একদিকে যেমন ইতিহাসের আথিক ব্যাখ্যাকে অসম্পূণ বলে বর্জন করেছেন，তেমनি আবার জাতিতাত্ত্বিক বা ভৌগাালিক ব্যাখ্যাকেও ভ্রমাত্মক বলে বাতিল করেছেন＊（ ৭ ）। ইতিহাসের অভিব্যক্তিতে आথিক শক্তি বা জাতি－ তাত্ত্বিক শক্তি একটl প্রকাণ্ড শক্তি বটে，কিক্তু অন্যান্য শক্তির প্রভাবও লেইসংগে স্বীকার্य । বিনয়কুমারের মতে রকমারি শক্তি একই সংগে বা পাশাপাশি মানবজীবনে বা সভ্যতার বিকাশ্ৰ বিভিন্न মাত্রায় কাজ করে চनে। তাছাড়া，পারিপাশিক বা সামাজিক পরিবেশের রক্মারি প্রভাব স্বীকার করার পরেও তিনি ইতিহাসের ভাঙা－গড়ায় ব্যক্তিত্বের স্বরাজ，মানুবের ইচ্ছাশক্তি，তার আার্শবাদ ও স্থষ্টমমূক
＊（৬）বর্তপান লেথকেত্র＂ঐতিহাসিক আলে｜চনায় নূতন দৃ革＂（প্রবাসী，आশ্বিন，








 ethnocentric）ব্যাय্যান্র বির্রোধী।

চাঞ্চন্য (creative disequilibrium) ইত্যাদি বস্তুর যथাযোগ্য গুর্ত্ব দিতে অভ্যস্ত ছিনেন। আমাদের দেশে ইতিহাসের "বহুত্বনিষ্ঠ" ব্যাথ্যা-প্রণালীর প্রবর্তক হিসাবে বিনয় সরকার বস্তুতই স্মরণীয়। তাঁর "ইতিহাস-বিজ্ঞান ও गানবজাতির আশ" রচনায়ও এই সব কথ্ৰ স্ৃত্রাকারে পাওয়| যায়। তাঁর পরবতা গ্রন্থগুলির মধ্ব্য এই বহুত্বনিষ্ঠ (pluralist) ব্যাখ্যা-প্রণানীর সজ্ঞান ও শৃঙ্খনানিষ্ঠ প্রয়োগ সহজেই পাঠকের দৃধ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর ইতিহাস-দর্শনের ধারাবাহিক ও শৃঙ্খলানিষ্ঠ গড়নের পূর্ণ পরিচয় পাওয়| यায় তাঁর "দি ভিলেজেস্ অ্যাণ্ড টাউনস্ অ্যাজ্, সোথ্যাল পাটার্ণস্" ( কলিকাত।, ১৯৪১, পৃঃ ৭०8) नाমক বিরাট গ্রন্থ।

## "ক্রিब্দু সমাজ-তট্ব্বের বাস্তব ভিত্তি"

বিনয় সরকারের ইতিহাস-চর্চার এক অক্ষয় কীতি তাঁর "হিনूू সমাজতন্ত্বের বাস্তব তিত্তি বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ। ১৯১০-১১ সনে তিনি এলাহাবাদ্গ লেজর বামনদাস বস্র ও তাঁর দাদ্| জজ ख্শ্শ বসুর সংগে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন ও পরবর্তী তিন বছর ঐग্যানের পাণিনি আফিসে প্রাচীন ভারততীয় সংস্কুতির গবেষণায় नিপু থাকেন। মেজর বস্থর প্রস্তাবেই তিনি সংস্কুত "শুক্রনীতি" গ্রন্থখানির ইংরেজী অমুবাদ করেন
 এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯০৫ সनে আবিছ্ধত কৌটিল্যের "অর্ধশাস্ত্র" গ্রন্থগানি ১৯০৯ সনে ঞ্যা|্মাশাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে বাজারে আয্মপ্রকাশ করে। ঐ গ্রন্থর आবিকার প্রাচীন ভার্ত-বিষয়ক গবেষণার ক্কেত্রে এক অতি-উত্লেখযোগ্য ঘটন।। বিনয়কুমার কর্ণ্ "শुক্রনীতি"র ইংরেজী बর্জম প্বকাশও ঐক্মপ আরৃ" এক স্মরীীয় কীত। ক্ষोটিन্যের "অর্থশাস্ত্রে"র

তুলनায় শুক্রাচার্যের "নীতিসার" গ্রন্থ অनেক হানের রচন।; কিক্তু প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-জীবনের যে চিত্র "শুক্রন্নীতি"র তিতর প্রকটিত হয়েছে, অর্থশাস্ত্রের তুনनায় তার ব্যাপকত্ত অनেক বেশী \#(t)। "শুক্রনীতি"র তর্জমা ও সম্পাদন্য বিনয়কুমারের निজ জীবনে এক দস্তুরगত আश্মিক বিপ্লব आনয়ন করে। "শ্কুক্রনীত"র তর্জমাকালে তিনি ভারতীয় সংক্কতির গড়ন ও প্বক্বতি সম্বন্ধে নতুন নতুন আলোর সন্ধান পান—তিনি গডীরভাবে উপলক্ধি করতে থাকেন যে, প্রাচীনকানে হিন্দুজাতি শ্রধু आধ্যাত্মিকতার মোহে মসগুন ए’য়ে থাকতে। না, শক্তিযোগের ও সংসারধর্মের সাধনাও তার জীবনের এক প্রধান ধান্ধা ছিন। তাঁর নিজের ভাষা উদ্ধ ত করেই বলি: "সেই শুক্রনীতি তর্জমার যুগে ( ১৯১১-১৩) ফিতে যাচ্ছি। ভারতীয় সংস্কুতির এক নয়া মূতি আমার নজরে জোরের সহিত দেখা দিতে স্থরু করেছিল। সে হচ্ছে সমরনিষ্ঠ, সংসারনিষ্ঠ, রাষ্ট্রনিষ্ঠ, হিংসানিষ্ঠ, শক্তিनিষ্ঠ তারত। তার পাশে नিবেদিতা-প্পচারিত ভারতমূরত অতি-কাল্সনিক, অতি-অনীক, অতিভাবনিষ্ঠ, অতি-আদর্শনিষ্ঠ মনে হচ্ছিন। অর্থাৎ হিন্দু-সংক্কুতি-বিযয়ক নিবেদিতা-প্রচারিত ব্যাখ্যাগুলাকে আমি ডেন সোসাইটীর চিন্তাধারা, ব্রঞ্গবান্ধবের বাণী, রবীক্দ্র-সাহিত্য ইত্যাদির মতন প্রায় একই দরের ভেবেছি। সবই এক সংগে বর্জনও করেছি। এই সুপরিচিত ধারার প্রভাবে প্রাচ্য-গৌরব উজ্ঞ্মল আকারে দেখা দেয়। আর বুকটাও. বেশ কिছু ফুनে উঠে; কিত্তু ব্যাখ্যাগুना অनেকটl তथ্যशীন ও বস্তুহীন।" কিক্তু তাই বলে "আজ পর্যন্ত এই চারজনের একজনকেও

* $(\forall)$ See R. G. Pradhan's paper on "The Notion of Kingship in the Shukraniti" as published in the Modern Review for Feb.,
 ঊল্লেথ কন্গা হয়েছে।

আমার পৃজাস্থান হ’ঢে একচুলও নামাইনি। মত－পথের অমিল यাক। সত্ত্বে কোন্ে বীরেকে आমি অবীর বিবেচন করি न।। आমি এঁদের সকলেরই চেল্＂$\# ~(৯) ।$

जারতীয় সংক্কতির আধ্যাগ্মিক বৈশিষ্য সন্বক্ধে সুপ্রচলিত মতবাদের প্রতি এইভাবে শ্রক্রনীতির পর্যালোচন। বিনয় সরকারের মনে এক তীব্র সংশয় ग্থষ্ষি করে। গভীরতর অন্মুন্ধানের ফলে তিনি স্পষ্টতর ভাবে ঊপলক্ধি করেন ভে，ভারতীয় মনোবৃত্তি আর ইয়োরোপীয় মনোব্বতত্তি আসলে অভিন্ন।＂ভারতবর্ষ ততখানি বস্তুনিষ্ঠ，ততখানি যুদ্ধপ্রিয়，ততখানি শক্তিযোগী，ততখানি স！ম্রাজ্যবাদী，যতখাनি ইউরোপ। আবার ইয়োরোপ ততখানি নীতিনিষ্ঠ ও আধ্যাত্মিক ব। ঐ ধরণের আর় কিছু，যতখানি ভারতবর্ষ। সাধারণত প্রচার কর্র হয় যে，ভারতবর্ষ অহিংসার ন্ৰ凶，কিন্তু আমার মতে তার হিংসানীতি জবরদস্ত，এবং যুদ্ধনিষ্ঠ｜，রাজ্যলিপ্সা ইত্যাদি চিজও অত্যন্ত ভীষণ＂ （বৈঠকে，১ম খণ্ড，পৃঃ ৩৬－৩৭）। এই মতবাদ বিनয়কুমার ঙথন প্রচার করেন তাঁর＂পজিটিভ，ব্যাকগ্রাউণ্ড অব হিন্দু সোশিওলজি＂ গ্রন্থে। এর প্রথম খণ্ড বের হয় ১৯১৪ সনে আর চতুর্থ খণ্ড ১৯৩৭ সন্। প্রায় নেড় হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই মशাবিশাল গ্রন্থে হিন্ুু－ জাতির সংসারনিষ্ঠ，বিজ্ঞাनনিষ্ঠ，বস্তুনিষ্ঠ，লড়াইদক্，শক্তিযোগী মূত্ত জ্জল্－জ্বল্ করছে। ভারাতবর্ষ মূলত আ！ধ্যাত্মিক্ত। ও পরলোক－চর্চার দেশ，一দেশী－বিদেশী ভারুততত্ত্বজ্ঞদের প্বচারিত ও সুপ্পঢলিত এই ইতিহাস－ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে বিনয়কুমারের ঐ গ্রন্থ এক বিরাট প্রতিবাদ বিশিষ।

ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট，স্যিথ তাঁর＂অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়’＂－য় （ ১৯২৩এর সংস্করণ，পৃঃ ৯৩）＂পজিটিভ，ব্যাকগ্রাউণ্ড＂গ্রন্থকক

[^5]মূল্যবান বলে ঘোবণ করেছেন，यদিও বইয়ের নামকর্ণ সম্বন্ধে তিনিই আবার বলেছেন＂ক্রাম্ব্রাস টাইটেন＂। গ্রন্থের নামকরণের প্বথমেই ＂পজিটিভ＂শক্কের ব্যবহার থাকায় অর্থ বুঝতে তাঁর মতো পণ্ডিতকেও যে এতখানি বেগ পেতে হবে ত। বড়ই আশ্রর্যের বিষয়।＂পজিটিত＂， শব্দট। ফরাসী দার্শনিক অগাস্ত অঁঁতের মার্কামারা পারিভাষিক। ক্যৎ－ দর্শনে＂পজিটিভ＂শক্ৰের অর্থ সংসারনিষ্ঠ，বস্তুনিষ্ঠ，ইক্দ্রিয়নিষ্ঠ বা জাগতিক অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়，পারলৌকিক শক্দের ঠিক উন্টো।＂শশুক্র－ নীতি＂র তর্জমা ও＂পজিটিত，ব্যাকগ্রাউত্ডে＂তার বিপুল ব্যাখ্যা বিনয়কুমারের প্রাচীন ভারত－বিষয়ক গবেষণার এক অক্ষয় কীতি। শ্রক্রনীতির অন্থবাদ গ্রন্থখানি দেশী－বিদেশী ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়ে থাকে। ডক্টর হেসচন্দ্র রায়চৌধুরীর＂পোলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব এন্ণশেণ্ট ইণ্ডিয়｜＂，ডক্টর অতীন্দ্রনাথ বস্মর＂সোফ্যাল অ্যাণ্ড রুর্যাল ইকনমি অব নর্দাণ ইণ্ডিয়া＂，ডক্টর সালিটরের＂সোধ্যাল অ্যাণ্ড পোলিটিক্যাল লাইফ ইন নি বিজয়নগর এম্পায়ার＂প্রভৃতি পুস্তকে শুক্রন্নীতির তথ্য ব্যবহुত হয়েছে। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকেও ঐ গ্রন্থের তারিফ করতে শুনেছি। ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্তমান লেখককে বলেন যে，＂আমার Iconography－বিবয়ক গ্রন্থ প্রণয়ননের কাজে বিনয়বাবুর শুক্রনীতি－বিষয়ক বইখানি আমাকে খুব সাহায্য করেছে।＂বিদেশী ভারততত্ত্বজ্ঞদের ভেতর জার্মাণ পণ্ডিত জে．জে．মায়ার ও ফরাসী পণ্ডিত লুই রেণে ঐ অনুবাদ গ্রন্থখানির বিশেব সমাদর করে থাকেন＊（১০）।＂শুক্রনীতি＂র তেতর প্রাচীন হিন্দুজাতির বস্তুনিষ্ঠ ও সংসারনিষ্ঠ জীবনধারা অতি উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট। এই গ্রন্থের যে মহাভাষ্য তিনি রচন। করেছেন－य।

[^6]1．51．831
"পজিটিভ, ব্যাক্গ্রাউণ্ড অব হিন্দু লোশিওনজি" নামে পরিচিত-ত। দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের কাছে বিশেব সমাদর লাত করেছে। ভারতীয় সংহ্নতি-বিবয়ক গবেষক্দের তেতর জার্মাণ পণ্ডিত ভিন্টারনিট্, স্, বোনি, হিল্লেব্রাণ্ট ও মায়ার, ফর্রাসী পণ্তিত गাসসন্-উসেন্ল, ইংরেজ পণ্ডিত কিথ्, ও টমাস্ এই বই निজ निজ রচनায় ব্যবशার করেছেন। এই গ্রন্েের তথ্য মাক্কি সমাজশান্তী সোরোকিন, বার্ণস্ ও বেক্কার কতৃ ক তাঁদের একাধিক গ্রন্থে ধচুর পরিমাণে ব্যবহুত হ্রয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিছালয়ের গ্রীক-শাস্ত্রী শ্যার গিলবার্ট মারে এই বই পড়ে निথেছিলেন : "Not only full of learning but full of points that may throw light on the problems of my own studies" অর্থাৎ "বইখান শুধ্রু यে পাণ্ডিত্যপূর্ণ না নয়, এর ভেতর এমন অনেক বিবয় আছছ या আমার নিজ গবেবণার উপরও নতুন আলোক-সম্পাত করতে পারে।" বিলাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃতত্ট্ববি্্ ম্যারেট বলেছেন: "এই বইथানি নৃতত্ত্বশাস্ত্রীর কাছে চরন ধরণের মূन्यदान" ("It will be of the very greatest value to an anthropologist")। जারতীয় গবেবক-মহলেও উক্ত গ্রন্ছের প্রতাব সুপর্রিশ্মুট। ডক্টর নারায়ণচচ্্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীীত "ডেভেলাপমেন্ট অব হিন্দু পনিটি" (১৯৩৯) গ্রন্ছের তথ্য-বিশ্লেবনে বিনয় সরকারী পতাব স্পষ্ট। কালিদাস মুথ্যোপাধ্যায় ও রণজিৎ সেনণুপ্তের "অধ্যাঅ্মবাদ ও. বস্তুতন্ত্রিকন" পুস্তকে (১৯৪১) ও অধ্যাপক অনিলচচ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "शিন্দু সত্যতার ঐতিহাসিক ক্ধপ" নামক সুদীর্ঘ রচনায় ( সোনার <াংনা, শারদীয়1 সংখ্যা, ১৯৪২) বিনয় সরকারী চিন্তাধারার সাক্ষাৎ ও সুস্পষ্ট ধ্বনি শ্রুতে পাই। ১৯২৮ সতে মেজর বামনদাস বস্থ निখেছিলেন বে, অধুनाকালে পাচীन ভারতীয় সংসারনিষ্ঠ। বl পজিটিছিজম্মের সম্বন্ধে পণ্ডিতমহনে বে গবেষণা-প্বণণণ লক্ষ্য করা

यায়, তার় স্থত্রপাত করেন "পজিটিত্, ব্যাকগ্রাউণ্ত" গ্রন্থে বিনয় সরকার (১৯১৪)। ১৯৪৮ সন্ন কলিকাত বেতার কেন্দ থেকে বক্তুতাপ্রসংগে লক্দপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক निর্মলচন্দ্র তট্টাচার্য বলেন, প্রাচীন হিন্দুজাতির সাংসারিক ও জাগতিক ধারা নিয়ে ব্যাপক গবেষণার ক্ষেত্রে "পজিটিত, ব্যাকগ্রাউণ্ড") গ্রন্থের লেখক বিনয় সরকার পথ-প্রদর্শক।

এই গন্থের শেব খণ্ডের নান "ইনট্রোডাকশান টু হিন্দু পজিটিভিজন্" ( ১৯৩৭, পৃঃ १৭०)। একজन বিশিষ্ট ফরাসী মনীবী এই গ্রন্থের সমালোচনাকালে ফরাসী পত্রিকায় লিখেছেন : "এইটেই হচ্ছে বিনয় সরকারের সর্বাপেক্ষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থকার ইউর্রোপের বিভিন্ন দেশে শিক্ষ। ও সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আধুনিক ভারততয়़ চিন্তাধারার একজন ঐ্রথম ‘্রেণীর পতিনিধি হিসাবে সুপরিচিত। एক্ট্টর বিনয়কুমার সরকার ঠিক যেন একটা বিশ্বকোষ। বাংল, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মাণ এবং ইতানিয়ান ভাবায় তাঁর লেখ্য স্বিস্তর। আর তিনি বহ্সংখ্যক
 অত্যস্ত। পাঝ্ডাত্যবাসিগণ य斤ি সমাজ-বিজ্ঞানে বর্তমান ঢারতকে সবচেয়ে তালতাবে বুষতে চায়, তবে এই বইখানি অপরিহার্য।" এই মनীবী হচ্ছেन ম" সিয় জাঁ आল্বেয়ার। ইनि রামক্বষ্ণ, বিবেকানन ও অরবিন্দ’র গ্রন্থাবলী ফরাসী ভাবায় অন্ববাদ করে পাশাত্য জগতে ও ভারতের সুধীगহলে পরিচিত। এই ব্যক্তি বিনয়় সরকারের উল্লিখিত গ্রন্থের ফরাসী, জার্মাণ ও ইতালিয়ান जাবায় সত্ৰর অন্থবাদের জন্ঠ ফরাসী পত্রিক। মারফৎ পাঝচাত্যবাসীর কাছে আবেদন জানান।

## 

د৯১8 সনে প্রকাশিত "পজিটিত্, ব্যাকগ্রাউজ্জ" গ্রন্থের প্রথম খত্ডে বিনয় সরকার ভারতীয় ইতিহাসের যে দর্শন প্রচার করেন্, তার

তুলনামূ-্ক ব্যাপক প্রয়োগ দেখতে পাই নেখকের "চাইনিজ রিলিজিয়ান থ. হিন্দু আইজ" ( সাংহাই, ১৯১৬, পৃঃ ৩৫৩) গ্রন্থে। এই গন্থের উৎপত্তি হয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটীর উত্তর চীন শাখায় লেখকের প্রদত্ত কয়েকটি বক্কৃতা থেকে। গ্রন্থের নামকরণেে "রিলিজিয়ান" শক্রের পয়োগ লেখে সাধারণতাবে মনে হতে পারে যে বইট। শুধু ধর্ম-বিষয়ক আলোচনার বই; কিক্বু প্রক্বতপক্ষে এই বইয়ের মূन আলোচ্য বস্তু হল্লে ভারতীয়, চীনা ও জাপানী সভ্যতার গড়নের তুলনায় সমালোচনা ও "এশিয়াটিক"*(১১) মনোবৃত্তির বিশ্লেবণ। ডিকিন্সন ও হানটিংটন প্রচারিত যে ইতিহাস-দর্শন তার উপর এই বইখানি চাবুক বিশেষ। বইখানি বারোটি অধ্যায়ে বিতক্ত। ভূমিকায়. লেখক বলেছেন: "Neither historically nor philosophically does Asiatic mentality differ from the Eur-American. It is only after the brilliant successes of a fraction of mankind subsequent to the Industrial Revolution of the last century that the alleged difference between the two mentalities has been first stated and since then grossly

[^7]ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার
exaggerated. At the present day science is being vitiated by pseudo-scientific theories or fancies regarding race, religion and culture. Such theories were unknown to the world down to the second or third decade of the 19th century."

বিনয়কুমারের বক্তব্য হनো এই বে, শিল্ছ-বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি ও জীবন-দর্শনের দিক থেকে এশিয়াবাসী ও ইউরোপবাসীর মধ্যে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল न।। আর শিল্পবিপ্লবের পরে এশিয়া ও ইয়োরোপের মধ্যে যে পার্থক্য বিপুলভাবে দেখl দেয়, তা অनেকট। ক্বত্রিম ও অ-গভীর। এই পার্থক্যও আবার তারতের ও এশিয়ার শিল্প-বাণিজ্য ও আধূনিক সত্যতার দিকে অগ্রগমনের সংগে-সংগে বিলুপ্ত হতে বাধ্য। অর্थাৎ এশিয়া ও ইয়োরোপের জীবনে বর্তমানে যে পার্থক্য সহজ্জেই মালুম হয়, ত। সময়গত ব্যবধানের পরিণতি, গভীর মনস্তত্ত্বমূলক বৈষম্যের পরিচায়ক - নয়। বিষয়ট। আরও পরিষারাবে আলোচন্| করা যাক।

বিনয় সরকারের মতে সভ্যতার পথে পূবও নাই, পচ্চিমও নাই। একথ্| আদর্শ, আকাজ্ষ ও কল্পনার দিক ণেকেও সত্য, আবার অন্ষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও বাস্তব কীতির দিক থেকেও সত্য * (১২)। অষ্টাদশ

* (১२) ভান্রতীয় স্থকুসান্র শিলল্পে ( চিত্র ও ভাস্কর্ষে ) ও সৌন্গ্র-তত্বে বিশ্বজনীনত। ও
 বড় আলে|চন| "The Aesthetics of Young India"নামে অদ্দেল্্রকুমান্গগাহুলী-





শতাকীর মধ্যणগ পর্যন্ত পৃর্ব ও পष্চিম মূ-গতভাবে পৃথক্ ছিল না; বরং দুই মহাদেশে সঅ্যত মোটের উপর একই ধারায় ধাপে-ধাপে বিবর্তিত, বিকশিত, পরিবর্তিত ও ক্রপান্তরিত হয়ে এসেছে। অष্ঠাদশ শতাকীর দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিনমর বুকে ধীরে-ধীরে লেখা দেয় শিষ্ম-বিপ্লব। শিল্প-বিল্লবের ফলে পণিম দ্রুতগতিতে নয়া সত্যতার পথে এগিত্যে চলে। সেসময় থেকেই পূর্ব-পষিমের ফারাকট নক্ষণীয় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সমগ্র উনবিংশ শতাক্দী ধরে পকিচম চলে দ্রুতগতিতে অత্রসর হয়ে, আর ঠিক সে-নময়েই পাচ্য থাকে শোচনীয়ভাবে পিছিয়ে পড়ে। ছইই জগৎ-পূব্ব ও পণিচ-সত্য সত্যই তখन পৃথক্ হয়ে গেলে।। একদিকে পচিমের জীবন-বিকাশে র্রুত অগ্রগমন, আর অন্ঠদিকে পৃর্বের জীবনে ব্যর্থতার বিপর্যয়,—দইই-ই একই যুগের ঘটনা (১৭৫৭১৯০৫)। ১৭৫৭ থেকে পৃথিবীর বে ইতিহাস न সংকেকে হলো অগ্রসরশীল পক্চিমের কাছে পিছিয়ে-পড়া প্রাচ্যের পরাজয় ও ভগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী। পূর্ব-পণ্চিমের পার্থক্য এই সময় সমস্ত ইতিহাসের ধারায় প্রকট হয়ে দেখl দেয়। এই সगয় পণ্চিমা জাতিগুनি পিছিয়েপড়। প্রাচ্যের বুকে সজোরে রাе্টিক, आথিক, ঔপनিবেশিক ও সাম্রাজ্যিক দিশ্নিজয় ঢালাতে থাকে। পধিচমের পচণ্ড আাাতে প্লাচ্যের







 গ্রন্থथানিও পঠিত্য।

## ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার

রাষ্ট্র-ব্যবস্ছ, সমাজ-ব্যবন্ছ। ও आর্থিক ब্যবস্থ ভেঙে পড়তে থাকে। পন্চমমা জাতিগুলি শক্তিমদোন্মত্ত ও বিজয়স্থলভ মনোব্বত্তিতে প্রাচ্যের জীবন্ন ও সত্যতার গড়নে আবিকার করলো এক গতীর অসাম্য, לবষম্য ও পার্থক্য। বর্তমানের হীন ও অধঃপতিত অবস্থার ভেতর তারা অবলোকন করলো প্রাচ্য সমাজের স্বাতাবিক, ঐতিহাসিক ক্রপ। উনবিংশ শতকের হৃতীয় দশকে জার্মাণ দার্শনিক হেগেন (১৭৭০-১৮৩১) তাঁর "ইতিহাস দর্শন" গ্রন্থে ( ১৮২৫) প্রচার করেন বে, প্রাচ্যদেশের্র শাসননীতি ধর্মতন্ত্রের দ্বারা প্রতাবিত, আর সসগ্র অশিয়া ভূখঞ্ড হলো স্বৈরাচার ও অত্যাচারের নীলাভূমি (scene of despotism)। ফরাসী পণ্তিত কুঁজ (Cousin, ১৭৯২-১৮৬৭) ঢাঁর "দর্শনের ইতিহাস" পুস্তকে ঐ সगয়ই ব্যক্ত করেন বে, প্রাচ্যনেশের সবকিছুই,—শিল্প, বাণিজ্য,
 ফরাসী পণ্ডিত গবিন্থে (Gobineau, s৮ゝ৬-৮২) ১৮৫৩-৫৫ সনে শ্বেতাংগ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব যোষণ করেন। জাতিতাষ্টিক গেঁঁড়ামির আর এক বড় প্রতিনিধি হলেন ইংরেজ মনীবী বাক্ন (Buckle, ১৮২১-৬২)। তাঁর गতে পূর্ব পকিম থেকে আলাদ।; গ্রীক চরিত্র তারতীয় চরিত্র থেকে পৃথক্। আর এই পার্থ্কোর মূলে তিনি আবিকার করেছেন ভূগোলের প্রতাব। ১৮৫৭ সনে তাঁর এই गত প্রচারিত হয়। অষ্ষম দশকক নৃতত্ত্ববিদ্ নেইন (Maine, ১৮২২-১৮৮৮) णাঁর নানা গ্রন্থে খচার করেন বে, প্রাচ্যদেশ্রের সगাজ-ব্যবস্থ। অত্যাচার (despotism)-এর দ্বারা বিশৌভতবে প্রতবিত। ১৮৮৩ সতে বাशির হয় ইংরেজ ঐতিহাসিক সিলি-র (Seeley) "Expansion of England" बामक সুবিখ্যাত গ্রন্থ। জাতিতাত্তিক বিদ্বেব এই. গ্রন্থে পরিস্ফুট *(১৩)।

[^8]পষ্চিমের ঔপনিবেশিক ও সায্যাজ্যিক आধিপত্য বিস্তারের সংগে সংগে এই অভিনব দর্শन প্রকটভাবে দেখা দেয়। এই দর্শনের অন্ঠতম প্রধান প্রচারক হলেন জাম 斤ণ পণ্ডিত ম্যাকৃস্ ম্যিলার (Max Muiller)। ১৮৮৩ সনে প্রকাশিত হয় "ইণ্ডিয়া : হোয়াট্ ক্যান ইট্ টিচ, এস ?" (India: What Can It Teach Us ?) नামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থকে বিনয় সরকার "Bible of chauvinism and racedogmatism" বলে চিহ্তিত করেছেে *(১৪)। এই গ্থন্থ পূর্ব-পষিচেের
 জোরের সহিত ঘোবিত হয়। লে পার্থক্য হলো: প্রাচ্য জীবনের কেন্দ্রস্থলে ধম' ও আধ্যাश্রিকতা, আর অতীচ্য জীবনের ঙ্পধান বস্তু
*(:s) 'In it is concentrated the conventional philosophy of civilization that the logic of the 'white man's burden' has found it reasonable to propagate through philologists and mythologists. He (Max Müller) is to a great extent responsible for the absurdities and non-sensical ideas that have become ingrained in the consciousness of Orientalists and through them, of sociologists, culturehistorians, philosophers and statesmen in regard to the alleged absence of manly, energistic, rationalizing, political and economic features in Hindu civilization and history. His work has helped orientalisme indology and the study of things Asian to function as a handmaid to the purposes of Western colonialists and Empirebuilders in the East-by furnishing them with a gospel as to the innate disqualifications of the Orientals (Indians) for economic energism and political self-assertion."-Political Philosophies Since 1905, Vol I., pp. 105-106.

সংসারনিষ্ঠ। ও বস্তুতান্ত্রিক্ত। ৷ ওপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যিক স্বার্থ দ্বারা কলুবিত এই জীবন-斤্শর্শ পণ্চিমা পণ্ডিতেরা তার পর থেকে বার বার বিভিন্ন সুরে ও ভাষায় ঘোষণী করেন। ফলে পধ্চিম থেকে আমদানী-কর। ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, নৃতাত্ত ও দ্রানের মারফৎ এই বৈবম্যের মন্ত্র জগতের সর্বত্র প্রচারিত ও প্পতিষ্ঠিত হতে থাকে। সেই প্রচারের ফলে জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে জারতের ( ও প্রাচ্যের ) যে মূতি দাঁড়িয়ে গগলৌ ত। হলে| निग्नরূপ: "ভারতবর্ষ ব্যবহারিক বিজ্ঞানে, যুক্তিনিষ্ঠोয়, অর্থনীতিত্ত, রাজনীতিতে, সমর-বিদ্যায়, বস্তুনিষ্ঠায় এক্গম আনাড়ি। স্তুরাং ভারতবর্ষ পাশ্ডাত্যের গোলাম হ’য়ে থাকবার যোগ্য।" বিনয় সরকার "ఫৈঠকক" বলেছেন : "ভারতের অনেকে মঢে করেন যে, পাশ্চাত্যের যাঁর৷ ভারতবর্ষকে আধ্যাश্মিকতার দ্রে বলে প্রচার করেছেন, তাঁরাই ভারুবর্ষকে যথার্থক্ণপে বুঝেছেন। শুনা যায় যে, जারত্তর নরনারী সম্বন্ধে আধ্যাञ্মিক্তার দাবী প্বচার করলে তারতীয় পত্তেতেরা नাकि বিলাতে বেশ-কিছু ইজ্জদ পেয়ে থাকেন? তাতে তাঁদির গাংসারিক লাভও বোধ হয় ঘটে ভালই। ভারতের নরনারী রক্তনাংসের गাহুব ছিন না,—এই কথাটl সাদ্গ চাगড়ার সুধী ও রাষ্ট্রিকবর্গ ভার্সন্তাढनর মুখখ শুন্লে আহ্লাদ্ আটখান হন। তাঁর। এই ধরণের ভার্-প্পচারককে খুব তারিফ করেন। जেই তারিফের জোরে মোটী
 ৩৬ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ आমাদের नেশী পণ্ডিতদেরও অनেকেই প্lাচ্য-পপ্চাত্য-বিষয়ক সমস্য| বিশ্নেবঢে ম্যাকৃস্ ম্যিলারের মতে সজ্ঞান্র বা অজ্ঞাढन সায় দিয়ে চলেছেন। পণ্চিম থেকে প্যচার-করা প্রাতেঁর জীবন-ব্যাখ্য| আমর| এক হ্তচেতন মুহ্তুর্তে,-রাষ্ট্রিক পরাজয় ও অাগ্যবিপর্যয়ের যুুে- সত্য বলে স্বীকার করে बেই। আর সেই মন্ত্রই,পচ্চিমের आদ্গ পূর্বের আদর্শ থেকে আলাদ্গ এই দ্শন,-ধীরে ধীরে

আমাদের চিন্তায় প্রথম স্বীকার্य（first postulate in thinking） বলে গৃহীত হয়।

বিনয় সরকারই বোধ হয় সর্বপ্রথম মনীবী，যিনি প্রাচ্য সম্বন্ধে পণ্চিম－ প্রচারিত এই জীবন－ব্যাখ্যার ও সত্যত－ব্যাখ্যার বিকুক্ধে বড় আকারে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানিয়েছেন＊（১৫）। তিনি বনেন，প্রাচ্য－পাশ্যত্্যের আপাতদৃ凶্য ফারাকৃট শিল্প－বিপ্লবের পরে ও ফলে ग্থ্ঠ। আথিক ও गামাজিক বিবর্তনের উঁচু－নীচু ধাপে অगমাनভাবে অবস্ছিত দুই মহাদেশের，—ইয়োরোপ ও এশিয়ার，—জীবন－গঠনে यে পার্থক্য বর্তমানে অর্थাৎ শিল্ञ－বি刀্লবের পর থেকে পরিলকিত হয়，ত। নিতাত্তই সাময়িক ঘটন। মাত্র—শুধু সাময়িক নয়，অनেকখানি ক্বত্রিসও। শিল্প－বিল্লবের পথে ভারতের ও এশিয়ার অগ্রগমনের সংগে সংগে প্রাচ্য－পাশচাত্যের তেতর বর্তমানকালীন পার্থক্য ধীতে ধীরে অবলুপुত হবে। ১৯০৫ সন থেকে এশিয়ার সে অগ্রগমন মন্থরগতিতে আরষ্ত হয়। রাশিয়ার উপর জাপানেের বিজয়লাত ও ডারতে＂গৌরবময় বংগ－বিল্লবের＂ঘোষণ এশিয়ার ইতিহাসে এক নব যুগের স্টচন। করে। পাচ্য－পাশ্চাত্যের ভেতর আপাতদৃশ্ঠ ভে পার্থক্য ঐ সময় থেকে ক্রমশই বিলুপ্তির পথে। জীবন－বিকাশে ব｜সভ্যতার বিবর্তনে উনবিংশ্ শতাক্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্ডাত্যের गধ্যে বে পার্থক্য ও বৈষग্য বিঘমান ছিল，ना আজ ১৯৫৭ সনে বহুলাংশে অবলুপु। তথাকথিত পष্চিম দৃষ্ঠিভঙ্গী，
 বস্তুনিষ্ঠ। ও সংনারনিষ্ঠ। ইতিমধ্যেই ডারতে ও এশিয়ার বিভিন্ন জনপদে बর্রারীর জীবढन সুস্পধ্ষরৃপে লক্ষপীয় হয়ে উঠঠছে। বিনয় সরকার ＂নি চাইনিজ রিলিজিয়ান থ্pি হিন্দু আইজ＂গ্রন্গ（১৯১৬）বিশ্লেবণ করে

[^9]রেখিয়েছেন বে，পাশচাত্য মনোবৃত্তি আর পূর্ব মনোব্বত্তি মোটের উপর অडिन्न＊（১৬）। প্রাচ্য পশ্চিম থেকে বেশী নীতিনিষ্ঠ，বেশী ধর্মপ্রবণ， বেশী আধ্যাত্মিক এই ধারণ ভুল। আবার পশিম প্রাচ্য থেকে বেশী সংসারনিষ্ঠ，বেশী ইন্রিয়নিষ্ঠ，বেশী ভোগনিষ্ঠ এই বিশ্বাসও ভ্রगাত্মক। একান্তजাবে যাঁর। চীন－বিশেবজ্ঞ ও জাপান－বিশেষজ্ঞ ঢাঁরাও এই বইয়ের ভ্তর নতুন নতুন দৃষ্টির সন্ধান পাবেন।

## ＂যুবক এশিয়ার ভবিষ্যুনিষ্ঠা＂

এ বিবয়ে বিনয় সর্রকারের সর্বাপেক্স উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ＂দি ফিউ－ চারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া＂（ লাইপৎসিগ，১৯২২，পৃঃ 830）। দ্বিতীয় সংস্করণ কলিকাত থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সন্ন＂দি সোশিওলজি অব রেলেস্，কালচারস্ অ্যাণ্ড হিউম্যান প্রোগ্রেস্＂অর্থাৎ＂জাতি，সং？্কতত ও गানবোনতির সমাজশাস্ত্＂নামে । দই সংস্করণে বইয়ের নাম পৃথক্ থাকনেও আলোচ্য বিবয়বস্তু উ＇তয়ক্ষেত্রেই পূরাপৃরি এক। প্রাচ্য－ পাচ্চাত্য সত্যতার তুনनামূ－नক，বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্রে
＊（১৬）খ্রनগগত উল্লৈথ কর্রা প্রয়োজন যে প্রাচা ও পাশচাত্য সভ্যতাত্র মধ্ধ্য মুলগত
 অগ্রণী মনীষী। বিनয় সন্रকান্र निথেছেন：＂Goethe was one of the very first to discover the fundamental identity between India and Europe．＂বর্তমান শতাক্ধोতে পাচচত্যে্য যে সকল পণ্ডিত ভাব্রতীয়
 ভালই হোক আব্র মন্দই হোক প্রাচ্য ও প্রতীচচ丁ত্র জীবনধান্রা অনুর্রপ লक্木ণयুক，তাদেत्र
 mut Piper）ও হাব্রম্যান গেট্ছ（Hermann Goetz），জারাণ পণ্ডিত জে．জে． মায়ার্ন（J．J．：Meyer），আমের্পিকান সমাজশান্ত্রী সোর্রোকিন（Sorokin）উজ্লেখযোগ্য।

এই পুস্তকের জুড়িদার গ্রন্থ এযুগে আর কোননা বাঙানী তথা ভারতবাসীর হাতে দ্বিতীয় বাशির হয় নি। বে ব্যাপক ও গতীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় এই গ্রত্থ বিনয়কুমার দিয়েছেন, তা অতি-বড় পণ্ডিতকেও বিস্মিত করে। गতবাদের দিক দিয়ে নয়, কেবল পাণ্ডিত্যের দিক থেকে পাশচাত্যের কোন্ে কোনো পত্রিকা তাঁকক "দি ডিক্লাইন অব দি ওয়েযেঠ"-প্রণেত জার্মাণ পণ্ডিত ওসওয়ান্ড স্পেংনারের (Oswald Spengler-এর ) সমশ্রেণীডুক্ত করেছে। দেশী নজির দিয়ে বলা যায়, পাণ্ডিত্যের ক্কেত্রে বিনয়কুমার ছিলেন ব্রজেন-শীল-ধারার উত্তর-সাধক। আगরা বিদেশী পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য নিয়ে মুগ্ঠ হয়ে আলোচন্গ করি, কিত্তু আমাদের বাংলাদেশে ব্রজেন শীল ও বিনয় সরকার এই দুইজন মহামনীবী একালে যে অনন্টসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে গেলেন, সে দিকে আगাদের সশ্রদ্ধ থেয়াল কক? এদেশের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্তমান লেখককে বিনয় সরুকার প্রসংগে বলেন যে, "তাঁর তেমন কোনো দান নেই" ; কিস্ু এত সহজে এত বড় প্রতিভাবান পুরুষের সাধন। ও স্থষ্টিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া বুদ্ধিगানের কাজ হবে বনে মনে হয় না। "বাঙানী আত্ম-বিग্মুত জাতি" হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই পুরাণে উক্তি আজও একেবারে মিথ্যা নয়।

পাণ্ডিত্যের কথ্ৰ বাদ দিলেও একমাত্র মৌলিক দৃষ্টিতঙীর জন্থই "দি ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া" বইখানা বিশেষভাবে সমাদৃত হবার দাবী রাথে। आধূনিক কালে রাজ রামনোহন রায়ই বোধ হয় তুলनামূলক আলোচনায় তারতের ঐথম গুরু। সে সময় থেকে রবীt্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতীয় চিন্তাবীরদের প্রায় সকনেই কমবেশী ছুলনামূলক আলোচনা-প্রণানীর প্রয়োগ করে এসেছেন। এই সনাতন आলোচনা-ब্রণালীতে जারতকে ফেন্ল হতেে বিলাত বা বড় জোর বিলাত-অমেরিকার পরিফ্রেকিতে। বিদেশী দৃষ্টিত্গী বললে তখন

সাধারণত অ্যাংলো-অানেরিকান দৃষ্টিতभীই जারতে বুঝা হতে। এই "বিলাতী" চোখ দিয়ে বিশ্বপর্যালোচনার সংকীণ সীমানা থেকে जারতীয় পাণ্ডিত্যকে মুক্ত করবার জন্ঠ বিনয় সরকার "দি ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়’" গ্রন্থে দস্তুরমাফিক লড়াই করেছেন। তাঁর পবর্তিত তুলনা-মূলক আলোচনা-প্রপালীতত বিদেশ বললে শুধু বিলাত বা বিলাত-আমেরিক। বুঝায় ন। । তাঁর আলোচনায় जারত এসে হাজির হয় বিশ্ব-সভ্যতার বারোয়ারীতলায়। তাঁর ঐতিহাসিক আলোচনায় जারত এসে দাঁড়ায় চীনা সত্যত, জাপাनী সত্যত, রুশীয় সত্যত, বল্कান সত্যত।, জার্মাণ সত্যত, ফরাসী সত্যত, ইতালিয়ান সত্যত। ও বিলাত-আমেরিকার সত্যতার পাশাপাশি। এই বিশ্ব-সংক্ষতির গতিশীল পটভূমিতে তারতীয় সত্যতার বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচ্ন বিনয় সরকারের এক প্রকাণু ঐতিহসিিক কীরি*: (১৭)।

প্রাচ্য-পাচ্াত্য সত্যতার তুলনামূলক আাোচনার ক্ষেত্রে বিনয় সরকার বে বিশ্লেষণ-প্রণালী কায়েম করেন, ত। সম্পূর্ণতাবে ঢাঁর निজস্ব। তাঁর পূব্বে দেশী-বিদেশী পণ্ডিতেরা প্রায়ই তুলনামূলক आলোচনায় যুক্তিनिষ্ঠ মেজাজের পরিচয় দিতে পারেন নি। ঢাঁদের তুলनামূ-ক আলোচনায় প্রধানত তিन প্রকারের গলদ থেকে যেতো। প্রথমত, ঐ সকল তুলनামূলক আলোচনায় थ্রাচ্য ও পাब্াত্য वেকে "সমশ্রেণীর তথ্য" ( সেম্ ক্লাস্ অব ফ্যাকট্ন্) গৃহীত ও ব্যবহৃত হতো ना। পকিমা পণ্ডিতেরা প্রায়ই উনবিংশ ও বিংশ্ শতাকীর পাশ্াত্য সত্যতার াধুনিক গড়ানর সংগে প্রাীীন ও মধ্যযুগীয় ভারত-গংক্ষতির তুলনা কর্তে

[^10]




 ধারাকে অনেক সगয়ই সজ্ঞানে-অঙ্sানে বয়ক্ট্ করেে চলতেন। দ্নিতীয়ত,

 ছৃতীয়ত, দফায়-দফায় ( আইটটেন্ বাই আইটটেন্) जর্থ斤ৎ आাদর্শ ও



 সংগে। যूগের পর যুগ ধরে দফায় দফায় বিজ্ঞাनনিঠ্ঠ নেজাজে ভুনनায়












সং্কতি বিকাশের ধারায় প্রাচ্য-পাশাত্যের ভ্তের মূন পার্থক্য টানতে



 বেশী নীতিनिध्ध, বেশী आাধ্যাचिक, বেশী ধर्ग

 ল্থো়াল রাथि ना বনে এবং পক্চিমা ইতিহালের ধর্--गাধনার ঐতিহ यথ্থে
 ইতিহাস ও বিজ্ঞানের দোহাই निয়ে ঢালিয়ে थাকি। बই অতিব্যোগ









 বসু এক সगয় ৫ই গ্থ সাগ্রহে পড়েছিলেন।

## "হিন্দুজাতির রাষ্ট্র-্্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র-দর্শন"

১৯২২ সন্ন পকাশিত বিনয় সরকার্রের আর একখানি ঐতিशাসিক


দি হিন্দুভ" ( লাইপৎসিগ, ১৯২২)। হিন্দু-জাতির রাষ্ট্র-ब্রতিষ্ঠান ও রাষ্র্র-দর্শন-বিবয়ক গবেবণার এক প্রকাণ্ড দলিল তাঁর এই বইখানি। প্রাচীন লিপি, মুদ্র। ও বৈদেশিক তারত-বৃত্তান্তের ঐতিহাসিক তথ্যের তিত্তিতেই বইখানি মূলত পতিষ্ঠিত। ছৃতীয় ধরণের দলিল অর্থাৎ বিদেশী ভারত-বৃত্তান্তের নজির তোলা হয়েছে বটে, কিক্তु বিশেষ সতর্কতার সংগে। মেগাস্থনিস্, য়ুয়ান-ছুয়াঙ, ইত্যাদির রিপোর্টুগুল| কতখানি বস্তুনিষ্ঠ, লে প্রশ্ম প্রতপদ্র জিজ্ঞাসা করতে করতে লেখককে অগ্রসর হতে হয়েছে। সংপ্কত ও প্রাক্কত সাহিতের गালমশল মোটের উপর গ্রন্ইকার বর্জন করেছেন। এगন কি কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'কেও यथাসন্তব বাদ দেওয়া হয়েছে ; কারণ বাস্তব অবস্ছার প্রতিচ্ছবি "‘অ্থশাস্স্রে" কতখানি, সে-সন্দেহ গ্রন্হকারের মনে সর্বদা জাগক্রক। বাংল্ল, ইংরেরী, ফরাসী, জার্মাণ ও ইতালিয়ান ভাবায় আলোচিত जার্ততত্ত্ববিষয়ক রচনাগুলিও প্রচুর পরিসাণে ব্যবহুত হয়েছে। তথ্যসমৃদ্ধির কথ্থ বनলেই বিনয় সরকার সন্বন্ধে বলা শেষ হয় না। ঢাঁর স্বকীয় দৃষ্টিঙংগী ও নৌালিক বিল্লেবণ-প্রণালী সর্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন হিন্দুজাতির রাষ্ট্রিক প্রতিঠ্ঠান ও রাষ্টিক তত্ত্ব যুগের পর যুগ ধরে তিনি आলোচন করেছেন পাশ্ডত্যের রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র-দর্শনের পাশlপাশি। আচার্य যদ্নাথ সরকার ঐ গ্বন্থের বিস্থৃত সমালোচন্৷ প্রসংগে "‘ডার্ণ রিতিয়ু" পত্রিকায় ( জানুয়ারী, ১৯২৩) বে মন্তব্য করেছিলেন, ত। আজকের দিনেও তারতীয় ইতিহাস-গবেবকদের পক্ষে প্রণিধানযোগ্য। তিনি नিখেছিলেন : "আমাদের দেশের লোকেরা প্রায়ই বিग্মৃত হয় বে কেবল মূল উৎসের সাহায্যে ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে পারনেই কোন মানুবের পক্ষ আামাদের অতীত সন্বন্ধে সুদক্ ঐতিহাসিক হওয়| यায় न। यে পর্যন্ত নा বিদেশী ইতিহাস, বিশেষতঃ ইয়োরোপের ইতিহাস অধ্যয়ন করে সে এক প্রসারিত দৃষ্টিতংগী অর্জন করেছে এবং ভারতীয়







 ( বিনয় সরকারের) চেয়ে কোনো যোগ্যতর লোকের কথl কল্পনা করা কঠিন। णाँর স্বাধীন ও মৌলিক দৃষ্টিতংগী সবচেয়ে বেশী উল্লেখবোগ্য" * (১৮)। তৎকালে জার্মাণ ঐতিহাসিক অধ্যাপক যোলি

[^11](Jolly) জার্মাণ পত্রিকায় ঐ বই সন্বন্ধে পায় অন্মক্রপ जাবায় সুখ্যাতি করেছিলেন ও বিনয়কুমার সরকারকে "a scholar' of universal equipment" বনে সন্বর্ধন করেনে (১৯২৩)। অধ্যাপক র্যাপসন্, गাস্সन्-টস্লে ল, হিল্লেব্রাণ্ট ও মায়ারও এই গ্রন্থের বিশেব তারিফ করেছিনেন। তৎকালে এই ধরণের বই বেশী ছিল ন।; প্বক্নতপক্ক বিনয় সরকারই প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র-দর্শন সম্বক্ধে বড়. গোছের প্রথম বৈজ্ঞাनिक आলোচনন করেন ও সেই হিসাবে তিনি পথ-প্রদর্শকের ইজ্জদ্ পেতে বাধ্য। তাঁর বই বের হয় ১৯২২ সনে। এর পর বৎসর প্রকাশিত হয় ডক্টর উপেল্র্রনাথ ঘোবালের "এ হিস্ণ্র্র অব হিন্দু পোলিটিক্যাল থিত্যোরীজ" (১৯২৩), ১৯২৪ সনে বাহির হয় ডক্টুর কে. পি. জয়শোয়ানের "হিন্দू পলিটি" ও ১৯২৭ সনে বাহির হয় ডক্টর বেণীপ্রসাদের "থিয়োরী অব গবর্ণননন্ট ইন এ্যানশেণ্ট ইণ্ডিয়"। তৎপর আরও অনেক গ্রন্থ এবিষয়ের উপর প্রকাপিত হয়েছে। হালে ভারতীয় ইতিহাস সমিতির পক্ক থেকে "ভারতীয় জাতির ইতিহাস ও
 প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে প্রাচীন হিনদুজাতির রাষ্ট্র-দর্শনের যে আলোচন্| সন্নিবেশিত আছে, তার তুলनায় ১৯২২ সনে প্রকাশিত বিনয়কুমারের অন্ৰু্দপ আলোচন। আজও সেকেলে মনে হয় न।। অবশ্ঠ সন-তারিঘের কথ্V স্বতন্ত্র ।

বিনয় সর্কারের শেষ বয়সের লেখা আর একখানি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থের নাম "ক্রিয়েটিতি, ইণ্ডিয়" ( ১৯৩৭, পৃঃ ৭২৫)। बাহেন্জোদারো সত্যতার যুগ থেকে রামক্কষ্-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সময় পর্যন্ত গতিশীল ভারতের বৈচিত্র্যপূর্ণ ग্থষ্টির পরিমাণ ও মূল্য জরিপ করা হয়েছে এই বইथানিতে। বইখানি বাংন্ল, সংস্কুত, ইংরেজী, ফরাসী; জার্মাণ, ইতালিয়ান দলিলের উপর পতিষ্ঠিত। এখানেও

जারত এসে হাজির হয়েছে বিশ্বসত্যতার পাশে যুগের পর যুগ ধরে। এখানেও আবার সেই তুলনামূলক আলোচনা-্্রণালীর প্রয়োগ হয়েছে সজ্ঞানভাবে ও ব্যাপকভাবে। এই বইখানি সম্বক্ধে জটৈক ফরাসী অধ্যাপক সমালোচনাকালে नিখেছিলেন : "বিনয় সরকারের দৃষ্টিতঙ্গী ভারতীয় স্বার্থ্রের খাতিরে এবং সত্যনিষ্ঠার খাতিরে উতয়বিধ কারণেই মূল্যবান। তিনি যে শুধ্ আমাদের যথেষ্ট পরিমাণেে নতুন নতুন তথ্যেরই সন্ধান দিয়েছেন ত। নয়, যাদের আমরা জানি বলে ধরে নিয়েছিনাম, তাদেরও আগাগোড়| নতুন নতুন মৃত্তেতে তিনি আমাদের দেখিয়েছেন। এখন থেকে আমরা মানব-সং>্ততির বিষয়ে মূল্য निক্গপণের মানও পান্টিয়ে ফেলতে বাধ্য হবো।" এই বইয়ের সমালোচন্া প্রসংগেই জার্মাণ-চিন্তাবীর কার্ল হাউসোফার (Karl Haushofer) তাঁর "গেয়োপলিটিক" (Geopolitik) পত্রিকায় नিখেছিলেন বে "ফিউচারিজম অব ইয়ং এশিয়া" ও "ক্রিয়ৌিভ, ইণ্ডিয়া" গ্রন্ৃদ্যয় জনनায়কগণের ডজন ডজন বক্তৃত ও শত শত পুস্তিক্ন থেকেও বিশ্বের দরবারে ভারতের সপক্ষে বেশী কাজ করেছে-"Two such works carry a great people further onwards in the culture-political front of the world than dozens of agitation-speeches and hundreds of brochures by demagogues."

মনে পড়ছে, রমেশ দত্ত্রের "ইকনমিক হিসৃ্য়্র অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়"" ( বৃটিশ ভারতের আথিক ইতিহাস ) গ্রন্থ সন্বন্ধে ভারতের এক জননায়ক স্বদেশী যুগে বনেছিলেন,—"ডজন ডজन কংগ্রেস-বক্তুতার চেয়ে রমেশ" দত্তের অর্থ টৈতিক বইগুল্न বেশী কাজের।" এ ধরণের অতিমতগুলা यুক্তিনিষ্ঠার মানদণ্ডে इয়ত সम্পূর্ণ গ্রহণ করা यায় ना। এ-সব খানিকট। এক-চোখে। কেনন সমালোচকেরা রাজটৈতিক অন্দোলनকে

অनর্থক হেয় প্রতিপন করতে চেয়েছেন; কিক্ুু রাজটৈতিক কর্गকে অগ্রাহ করবার পয়োজন নেই। তথাপি ঐ ধরণের অতিমতের দ্বারা এটl স্প্ধ্ঠতাবে স্¿চিত হয় বে, জাতীয় উন্নতির জন্য এই বইগুল| यারপরনাই কার্यকরী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে গ্রন্হগ্তলা যে অমৃল্য তার কোন সন্দেহ নেই।

## বাংলা ভাযায় ইতিহাস-চর্চা-অন্মবাদ-সাহিত্য

বিনয় সরকারের ইতিহাস-চর্চার ফলাফল শুধু বিদেশী তাবাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। স্বজাতির কাতে উচ্চতম গবেবণার ফनাফল মাহৃতাষার মাধ্যমে পচার করাও ছিন তাঁর এক সজ্ঞান সাধন।। স্বদেশী यूগে ( ১৯০৫-১১) মাতৃতাবার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রয়োজন ও গুরুত্ব জনनায়কগণের দৃষ্টিতে বিশেষ উ"চু ঠাঁ দখল করে। "জাতীয় শিক্ষ আन্দোলন" তৎকালে আশাহুহ্ধপ সফলত লাত করে नि निশচয়, কিক্ু এর মূन উদ্দেশ্গুগুলি একেবারে ব্যর্থও হয় नि। কলিকাত| বিশ্ববিঅালয়ের পাঠক্রমে বর্তমানে বাংলা जাবl ও সাহিত্য যে মর্যাদার আসনে পতিষ্ঠিত, তার সবটুকু ক্বতত্ব আশুতোব মুখ্োপাধ্যায় ও শ্যামাপ্রসাদ মুত্োপাধ্যায়ের উপর আরোপ করলে ইতিহাসের বিচারে না খণ্ডিত হবে। এ বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও জাতীয় শিক্ষ| পরিষদের চিন্তা ও কর্নের পতাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেকখানি। বাংল্ল ভাবায় উচ্চ গবেষণাপ্র্ণ গ্রন্থাবলী রচনার কাজে যে সকল যুবা গবেষক তৎকাनীন ব্রতী হন, তাঁদের ত্তের বিনয়কুমার নিঃসন্দেহে একজन ; আর णাদের মুষ্টিমেয় যে কয়জন ক্কতবিঘ তরুণ একট। মহৎ উদ্দেष্ঠ বা "মিশন" निয়ে বংগ-সাহিত্যের উন্नতিকল্পে সচেচ্ট হন, বিনয়কুমার তাদের পুরোতাগে।

बবেব্বর্র, ১৯১১ সনে বঙীয়-সাহিত্য-পরিযদের সম্পাদককে বিনয়

ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার
সরকার এক পত্রে জানান : "বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে ইতিহাস, দর্শন, সমালোচন ও বিজ্ঞান, এই চারি শ্রেণীর সাহিত্যসম্বন্ধীয় শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহারের জন্ঠ বাঙ্গাল সাহিত্যকে উপযোগী করিয়| তোলা যে অবশ্ঠ কর্তব্য, তাহা বোধ হয়, প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগীই অন্মোদন করিবেন। এতদूদ্দেশ্যে পাঝচাত্য সাহিত্য হইতে বঙ্গতাষায় গ্রন্থাদি সংকলন ও অন্মবাদ করা আবশ্যু এবং বর্তমান অবস্থায় সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন-পূর্বক উপযুক্ত বৃত্তি দ্বারা যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইবে। এই ধারণায় বিগত মাঘ মাসে উত্তর-বংগ সাহিত্য-সম্মিলনनের মালাহ অধিবেশনে 'সাহিত্য-সেবী’ নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহার ফলে, বহ সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-পরিপোষক এ বিষয়ে ঔৎস্ক্য প্রকাশ করেন। এতদ্দ্বারা বিশেষভাবে উৎসাহিত হইয়া গত বৈশাখমাসে गয়মনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনে একট্ট প্রস্তাব উত্থাপন করি ও বহুল প্রচারোদ্দেশে উহ| স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয়। ঐ প্রস্তাব নিম্নক্রপः-'বংগভাষার বিশেষ পুষ্টি ও শ্রীব্বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং অন্ঠান্য সমুন্ন ভাষার ন্ঠায় তাহাকে উন্নত করিবার জন্ঠ দেশের ক্বতবিদ্য শক্তিশালী বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা উপযুক্ত উপায়ে বিবিধশাস্ত্রের গ্রন্থরচন।, সংকলন ও অন্মোদ করাইবার ব্যবস্থার নিমিত্ত একটি ধনভাণুার স্থাপিত হ্ওয়| আবশ্যক"* (১৯)।

এই প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্ঠ বিনয় সরকার ১৯১১ সনেই বঙ্গীয়-সাহ্ত্যু-পরিষদের হস্তে পাঁচ হাজার টাক। সংগ্রহ করে তুলে দেন। ঐ অর্থে ग्शষ্ট ভাণ্ডার রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশদ্-বর্ষোপলক্ষে কবি-

* (১৯) ত্রবীক্রনান্রায়ণ ঘোষ কত্ত" অ অনুদিত "ইউর্রোপोয় সভ্যতার্र ইতিহাস" ( ১৯২৬) গন্থের্র ধার্রন্তে বিনয়কুমান্রেন্ত উক্ত পত্র সন্নিবিষ্ট আঢছ। এই ধসংগে বিনয্র


গুরুর নামের সংগে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। পামচাত্যের দর্শন, ইতিহাস, ধনবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক মূল্যবান গ্রন্ছের সরল বংগামুবাদের কাজ্েে ঐ অর্থ ব্যয়িত হবে,—এই ছিল বিনয়কুমারের স্স্পষ্ট নির্দেশ। স্বর্গীয় রবীক্ধ্রনারায়ণ ঘোষ লিখেছেন : "তাঁহার (বিনয়কুমাররর) নির্বাচিত প্যথম গ্রন্থ ছিল গিজ্গে-প্রণীতত ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস"। সেই নির্দেশাম্মসারে সাহিত্য-পরিষদ্ কতৃক আহুত হয়ে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ উক্ত গ্রন্থ বাংলায় অহুবাদ করেন ও ঐ তহবিলের অর্থ থেকে পরিষদ্ কত্' ক ১৯২৬ সনে অন্বাদ গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ঐ ফাণ্ডের অর্থ থেকেই ১৯৫৪ সনে রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ "অর্থনীতি ও করতত্ত্ব" নামে পরিষদ্ কতৃ ক প্রকাশিত হয়েছে। অহুবাদ্ করেছেন বিনয় সরকার প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিবদের অব্ত্তিক গবেষক স্রাকান্ত দে। তিনি প্লেটোর সমগ্র "রিপাব নিক" গ্রন্থখানিও বাংলায় তর্জম করেছেন। এখনও উহ্ পুস্তকাকারে বের হয় নি।

বাংলা অহুবাদ-সাহিত্য ग্থষ্টির জন্য বিনয় সরকার সাহিত্যপরিষদ্দের হস্তে অর্থ সমপ্পণ করেই नিৰ্চেষ্ট হয়ে থাকেন নি। তিনি निজেও অহুবাদের কাজে সক্রিয়ভাবে প্রব্বৃত্ত হন। ১৯১8 সঢ় তাঁর হাতে বের হয় "নিত্রোজাতির কর্মবীর।" ঐ গ্রন্থ নিগ্রোজাতির অধিনায়ক বুকার টি. ওয়াশিংটনের "আপ ফ্রম্ শ্লেভারী" ( নিউইয়র্ক, ১৯০১) নামক আञ্ম-জীবনীর বংগাম্যবাদ। অনুবারের গুণে বইখানি এতই সরুস ও চিত্তাকর্ষক হয়েছিল যে, অন্থবাদ বনেই মনে হয় ন।। এককালে ঐ গ্রন্থ বাংলার যুবসম্প্রদায় সাগ্রহে পড়েছিল * (২০)।

[^12]বর্তমানে ঁাঁরা পঞ্চাশের কোঠ ব। बাটের কোঠ পা निঢ্যেছেন,


বিনয় সরকার जার্गাव ও ফর্রাসী जाব। व্থেেও কয়েক্থানি গ্রহ বাংनায় অন্থবাদ করেন-বেगন, "नবীन রাশিয়ার জীবन-প্রতাত"





 भাঠকের পাতে পাতে বিষ্ষ৭ক্তির নানা তথ্য ও চিন্ত পরিবেব্। করেছেলেন। "আর এক্ট। ক্থাও এই ब্রসংগে गনে রাখিতে হইবে-







 जার সেই দক্কতার जब बয়োজन বিঢেণী जাবার উপর অধিকার


 নবেম্বর্র, ゝ৯৪৯) 䩔বা।

निর্ভর করা অনুচিত ও অবাঞ্ছিত। ঢাই ইংরেজী গ্রন্থের তর্জসার উপর বেশী জোর ন দিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন মূन ফরাসী ও জার্মাণ जাবা থেকে বাংলায় অন্থবাদের দিকে। ইতালিয়ান, রাশিয়ান ইত্যাদি বিদেশী जাবা থেকে অন্মবাদের কাজও তিনি সাগ্রহে তারিফ: করতেন। র্সশিয়ার কমিউনিষ্ঠদনের ইতিহাসের ইংরেজী গ্রন্ন বাংলায় তর্জমা করেন অধ্যাপক शীরেন মুথোপাধ্যায়। 3288 সনে ঐ তর্জমা-গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া মাত্র বিনয় সরকার মন্তব্য করেনः "বড়-বহরেরর তর্জমায়ও বাঙানী জাত বেশ-কিছু দেখাতে পারে নি। এই জন্থাই তর্জমা সন্ট্বেও হীরেনের বাহাহুরি সম্বর্ধন কর্ছি। চরম আগ্রহ দেখ, ছি, চরম উন্মাদনা দেখ,ছি, চরম আদর্শনিষ্ঠা দেখ ছি, চরম Јক্তিযোগ দেখ, ছি, চরম বাংলাপ্রীতি দেখ, ছি, চরন স্বদেশ-লেবা দেখ, ছি। তর্জমায়ও তারিফ করবার মাল আছে। তর্জমাকারী হিসাবে, বড়-বহরের লেখক হিসাবে शীরেন যুবক বাঙলার অন্যতম উজ্ঘ্ঘল দৃষ্টাত্ত। এর রাষ্ট্রিক মতামত আমি জানি ন।। তার খবর ন রেথেও আমি হীরেনকে নয়া-বাঙলার অন্ঠতম জবরদস্ত গঠন-কর্ত বল্তে প্রস্তুত আছি" * (২২)। প্রক্বতপক্ষ জাতির যে কোনো অভাব মোচনের জন্ঠ যে কোনে। শুত প্েষাই বিনয়কুমারের কাছে সম্বর্ধনার বস্তু ছিল। "অধ্যাপক সরকার বাঙালীর কাছে বিশেবভাবে স্থরণীয় হইয়া থাকিবেন এই জন্ঠ বে, यে দিনে একজন বাঙালী অপর বাঙালীর কোন সাফল্যে ঈর্ষাকাতর, যখন একজন উপরে উঠিতেছে দেথিলে আর সকলে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাকে টানিয়া নামাইতে চাহে—তখন দেথি:ত পাই— অধगাপক সরকার বাঙালী মাত্রের যে-কোন সাফন্যেরই অয়ধ্বনি করিতেছেন। শিল্ম-বাণিজ্য, কল-কারখান।, কোন কিছু আবিकারে, জ্ঞান-বিজ্ঞান চচায়, দর্শन, সাशिত্য, সংক্ধতি-यে কোন ক্ষেত্রে বে

[^13]বাঙাनী यতটুকুই কততত্ব দেখাইয়াছে—অতুলनীয় দরদ লইয়া তিলি তাহ আর দশজনকে দেখাইতেছেন। সর্বতোভাবে বাঙলার এমন দরদী বান্ধব বস্তুতই বিরুল"* (২৩)।

## "বর্তমান জগৎ"-বিষয়ক গবেষণা

বাংল্া সাহিত্যে বিনয় সরকারের ঐতিহাসিক গবেষণার সবচেয়ে বড় দান তের খণ্ডে সমাপু ‘বর্তমান জগৎ’ ( د৯১৪-৩৫, পৃঃ ৪৭२৮)। ঐ বিশাল গ্রন্থ णাঁর বিশ্ব-পর্যটনের ফল। উश্গ একদিকে ভমণ-বৃত্তান্ত আর এক দিকে বর্তমানকালীন পৃথিবীর নানা জাতি ও সংপ্ষুতির পর্যালোচন।। আধুনিক পৃথিবীর গতি ও পক্কতির বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় ঐ গ্রন্থ যেন এক বিশ্বকোব। বিভিন্ন সমাজ ও জাতির রাজনীতি, সমাজनोতি, অর্থनীতি, পরিবার-নীতি, শিক্ষ-সংগীত-সুকুমার শিল্প, আন্তর্জাতিক লেন দেন ইত্যাரি অসংখ্য বিষয়ের বৈচিত্যপূর্ণ অত্ব্যিক্তির আলোচন ও সমালোচন ঐ গ্রন্থের তিতরকার কথ।। বইয়ের পাত| উল্টালেই দেখ যায় বে, গ্রন্হকার ভ্রনণব্বত্তান্ত नিখবার নামে বর্তমান জগৎ-বিবয়ক গবেষণার মালমশললা সংগ্রহ করে চলেছেন অতি সজাগতাবে ও ধারাবাহিকভাবে। চীন।, জাপানী, ইংরেजী, মাক্নন, ফরাসী, জার্মাণ, ইতালিয়ান প্রভৃতি বহৃসংখ্যক দলিল থেকে ঐ গ্রন্েের তথ্য ও ঘটনাবনী সংগৃহীত হয়েছে। তার উপর আছে লেখকের নিজস্ব বিশ্লেষণ ও মন্তব্য ; কিত্তু ঘটনাস্রোতের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণই এই গ্রন্থের পধান বিষয়। এর অন্তর্ডু ক্ত রচনাগুলির প্রায় সবটুকুই ১৯১৪-২৫এর তেত্তর "গৃহস্থ", "«্রবাসী", "ভারতবর্ষ", "ভারতী", "নব্য-তারত", "উপাসনা", "x|ঙ্খ", "বঙ্গবাসী", "বস্মমতী", "সারথী", "শিশির", "বিজनী" ইত্যাঁদি

[^14] নবেম্বत्र, د৯৪৯) দ্রষ্টব্য।

মাসিকে ও সাপ্তাহিকে প্রথম প্রকাশিত হয় ও পরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্্ন্থের আকারে বাহির হয় ( ১৯১৪-৩৫)। গোপাল হালদার মহাশয় ১৯৪৫ সনে বর্তমান লেখককে বলেন,—"আজকাল অনেক বিষয়ে বিনয়বাবুর সংগে আমাদের মত মেলে ন। ; কিক্ু তৎকালে ( ১৯১৪-২৫) আমর৷ তাঁকে Indian intellectual life-এর ideal বলে মনে করততাম। তাঁর বিদেশ ভ্রমণের বৃত্তান্ত সে সময় ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ছাপা হরো। প্রতি মাসে অধীর আগ্রহে দিন গুণতাম কবে ‘প্রবাসী’র নতুন সংখ্য। বের হবে।" ডক্টর বিনয়চন্দ্র সেন মহাশয়ও বলেন : "তৎকালে আমর৷ অनেকেই বিনয়বাবুর লেখা বিশেষ শ্দদ্ধ ও আগ্রহের সংগে পড়তাম ও তাঁকে বিবেকানক্েের উত্তরসাধক বলে মনে করততাম।" "বর্তমান জগৎ"বিষয়ক বিনয়কুমারের তৎকালীন রচনাবলী যুবা সমাজের উপর যে এক বিশেব প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার আর এক সমসাময়িক সাক্য্য পাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নলিনী পণ্ডিতের উক্তিতে * (২৪)। "বর্তমান জগৎ" রচনার পেছনে দেশাত্মবোধের প্রেরণ কি পরিমাণে সক্রিয় ছিল, তার পরিচয় পাই বিনয়কুমারের নিস়লিখিত উক্তির মধ্যে : "বিদেশে আমি या করেছি তা বোধ হয় কোনে| বাঙালীকে ন। জানিয়ে করিনি। আমি এক সংগে ৩৪|৫।৭ হাজার বাঙালীকে আমার সংগে সংগে টেনে নিয়ে গিয়েছি। লেখালেখির মারফৎ গোটi বাঙালী জাতিটাকে, চেষ্ট করেছি পুনিয়| টহল করাতে ।..निন্জে গিয়ে বিদেশ দেখে একমাত্র নিজের অভিজ্ঞত। ব। বিছ্যাবুদ্ধি ও কর্মদক্ষত। বাড়ানো যেতে পারে ; কিক্তু বাঙালী জাতের, চাক্রর আমি। আমার পক্ষে এর্রপ করা অসষ্তব। এক সংগে পাঁচ সাত

[^15]
## ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার্ন

হাজার বাঙালীকে গোট। দুনিয়া দেখিয়ে এনেছি। বাঙালী জাত এক সংগে বর্তমান জগৎ দেখেছে" * (২৫)।

বাংল্ল সাহিত্যে ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে "বর্তমান জগৎ" এক যুগ-নির্দেশক গ্রন্থ। এই বিশাল গ্রন্থে বর্তমান দুনিয়ার ভাঙাগড়া ও ঐতিহাসিক অতিব্যক্তির ধারাগুলি যে-ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা লেখকের অসামান্ঠ ক্ষ্তার পরিচায়ক। এত তথ্যসমৃদ্ধ ও বস্তুনিষ্ঠ বর্তমান জগৎ বিষয়ক আলোচনা বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও নেই। প্রাচীন-নিষ্ঠ, ভারত-নিষ্ঠ, "শ্রক্রনীতি"র তর্জমাকারী বিনয়কুমার এই গন্থে পূরাপূরি বর্তমাননিষ্ঠ ও দুনিয়ানিষ্ঠ। আমাদের দেশে যাঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাস-চর্চা করেন, তাঁরা প্রায়ই ইয়োরোপের ইতিহাস সন্বন্ধে অনতিজ্ঞ ; আর যlঁর। ইয়োরোপের ইতিহাস জানেন, তাঁর আবার তারতের ঐতিহাসিক ধারার প্রতি সজাগ বড় কম। বিনয় সরকার এই রীতির এক প্রকাণ্ড ব্যতিক্রম স্বর্রপ। প্রাচ্য ও পাচ্চাত্যের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে, এক হাতে ভারতবর্ষের জ্ঞান আহরণ করে আর এক হাতে ইয়োরোপের জ্ঞান সংগ্রহ করে যে তুলনামূনক ঐতিহাসিক আলোচনা যুগের পর যুগ ধরে দফায় দফায় চালিয়েছেন, তার সমকক্ষত। অর্জন করতে আজও বেশী বাঙালী বা ভারতবাসী পেরেছেন বলে মনে হয় না। ইয়োরামেরিকার
 বিनয় সন্রকার্রের্র এই উক্তি যে কতদू্র সত্য, তান্র কিক্চিৎ পন্রিঢয় পাই निম্মলিখিত শ্বীকাत্রোক্তিন্র মধ্যে। "বর্তमान জগৎ" এসংগে "क্যালকাট। त्रिভিয়ু" मম্পাদ कोয় मন্তবো ( बানুয়ার্রী, ১৯৫०) বলেन यে: "They were read with avidity by young students of schools and colleges. The first World War had already broken the insularity of outlook of the Indian youth. A new interest in the world outside was created. This was now further stimulated by Prof. Sarkar's diaries published in a series of volumes entitled Contemporary World."

পণ্ডিতদের মধ্যেই বা কয়জন গবেষক এই দুঃসাহসিক কাজে, এ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন, সে বিষয়েও অনুসন্ধান করা বাঞ্ঞনীয়। এই অনুসন্ধানের স্পৃহা यতদিন আমাদের মধ্যে যথার্থভাবে জাগ্রত ন। হবে, ততদিন আমাদের পক্ষে বিনয় সরকারের মত ব্যক্তির বিশ্বজোড়| জ্ঞান-চর্চার সঠিক মূল্য নিক্রপণ করা প্রায় অসম্তব।

## 

আর এক্টা কথ্।। আगাদের দেশে আজও বিশ্ববিঘ্ঘালয়ের আবহাওয়ায় যে ইতিহাস-গবেষণ চালানে| হয়, তাতে প্রধানত বা একমাত্রঠঁঁই পায় প্রাচীন ভারত, মধ্যযুগীয় ভারত, অধ্ঠাদশ বা বড় জোর উনবিংশ শতাক্দীর ভারত। বিংশ শতাকীর বাংলা বা ভারতবিষয়ক গবেষণা এখনও বহু পণ্ডিত বরদাস্ত করতে পারেন ন।। আর এইখানেই লক্য করি বিনয় সরকারের ঐতিহাসিক গবেষণার এক মস্তবড় স্বাতন্ত্র্য। তাছাড়|, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্न স্তর ও যুগ नিয়ে স্বাধীন গবেষণায় এখনে। আমরা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারিনি। ১৯৫০ সন পর্যন্ত কলিকাত। বিশ্ববিঘ্যালয় থেকে প্রকাশিত ইয়োরোপীয় ইতিহাস-সংক্রান্ত বইয়ের সংখ্যা মাত তিনখান।-দूইখান। ইংরেজীতে আর একখানি বাংলায়। ইংরেজী বই দুখানার মধ্যে আবার একখানির লেখক বিদেশী গ্রন্থকার ডক্টর সি. কে. ওবেষ্টার। বাংলা বইখানির নাম "মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ" ( ১৯৩৯)। লেখক অধ্যাপক সুশোভনচन্দ্র সরকার। এই সামান্ঠ তথ্যটুকু থেকেই স্ধচি.ত হহয়, ইয়োরোপীয় সত্যতার ঐতিহাসিক গবেষণায় আমাদের দেশ কত প্চাৎপদ। পাশ্াাত্যবাসীর। "ভারততত্ত্ব" ও "এশিয়াতন্ত্ব" বিষয়ক বিঘ্যায় যে ধরণের গবেষণ ও অন্সনন্ধান চালাতে অভ্যস্ত, ঠিক তদ্দনুক্রপ যোগ্যত। বাঙালী ও ভারতবাসীকে অর্জন করতে হবে

ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার
"ইয়োরোপতত্ত্ব" ও "পাশ্চাত্যতত্ত্ব"’-বিষয়ক গবেষণায় ও অন্সসন্ধানে। বিনয় সরকারের নিজের ভাষায় তবে বলি: "ইয়োরোপের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কেতাব মুখস্থ করিয়াছছন আমাদের অनেকেই। একথা অজানা নাই কাহারও; কিস্তু চাই '‘্স্বাধীন’ভাবে 'ভারততীয় স্বাত্থ'’ ইয়োরামেরিকার ভূত-অবিষ্যৎ-বর্তমান সম্বন্ধে গবেষণ করিবার ক্ষমত। পब্চিমারা যেমন ‘ভারততত্ত্ব’, 'প্রাচ্যতত্ত্ব’ ইত্যাদি বিঘা কায়েম করিয়| नিজ্জেরের জ্ঞান-মণ্ডল বাড়াইয়| তুলিতেছে, ভারতসন্তান সেইর্রপ ইয়োরামেরিক।-তত্ত্ব বা পামাত্যতত্ত্ব গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে কি? সেই ক্ষমতা স্থষ্টি করিবার জন্ঠ ভারতে ব্যবস্ছ| কোথায়? এই অজ্ঞতা যতদিন थাকিবে, ততদিন ভারতবাসী ইয়োরোপের সংগে ভারতবর্ষের ( রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে ) তুলনা করিতে ভয় পাইবে। 'বাপরে! গ্রীস?’ 'বাপরে! রোম?' এইর্গপ খौকিবে ততদিন ভারতীয় পণ্ডিতদের চিন্তা প্রণালীর ঢঙ্! আর ততদিন ভারতবাসী ভারতয় সভ্যতাকে 'আধ্যাত্মিক' হিসাবে ইয়োরোপীয়ান সভ্যত| হইতে উচ্চতর ভাবিয়া ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া গোঁফে চাড়া মারিতে লজ্জা বোধ করিবে ন। "" এই কथা বিনয়কুমার লেখেন "হিন্দু রা买র গড়ন" গ্রন্থের ভূমিকায় ১৯২৪ সনে। আবার তারও দুই বৎসর পূব্বে "দি ফিউচারিজম অব ইয়ং এশিয়া" ( ১৯২২) গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেন: "In historical fields the brain of India is as barren as in the philosophical. The world has a right to demand that Indian scholars should be competent enough to attack ${ }^{\circ}$ the problems of Latin-American, Russian, Italian or Japanese history with as great enthusiasm as Western students employ in the study of Oriental lore.

Indians must get used to discussing Europe and America with as much confidence as Europeans and Americans in lecturing and writing on Asia．Not until such an all－grasping world－view，a bold man－to－ man individualistic understanding of things，a self－ conscious attitude in regard to the events of the human world，a humanistic approach to the problems of race－development is ingrained in the mentality can one expect to see a real historical school grow up in Young India＇s intellectual milieu＂（ p．328）． অর্थাৎ দর্শनের（ক্ষেত্রে যেমন তেমনি ইতিহাস বিভাগেও বর্তমান কানের ভারতবর্ষ নিতান্তই দরিদ্র। পাब্তাত্য পণ্ডিতগণ যে সাহস ও আঘ্ম－ বিশ্বাস নিয়ে প্রাচ্য সত্যতার নানা বিভাগে গবেষণা করতে অত্যু， ভারতবাসীকেও সেইক্রপ সাহস ও বিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হতে হবে লাতিন－আমেরিক।，রাশিয়া，ইতালিয়ান বা জাপানী ইতিহাস পর্যালোচনায়। এইজন্ঠ সকলের আগে চাই এক আঘ্ন－চেতন্থশীল
 নাथ দত্ত মহাশয় এক লিপিতে বর্তমান লেখককে জানিয়েছেন ：＂এই বিষয়ে（ পাশ্াত্যদেশ সম্বন্ধে গবেষণ ）কার্य করিতে হলে নিজেদের দেশের কথ্থ আগে জানা উচিত।＇ইয়োরোপতত্ট্＇লিখিবার আগে লেখককে ‘ভারততত্ত্ব’ জানা দরকার। সেই বিষয়ে আমাদের অজ্ঞন। এবং inferiority complex আছে। দু－এক বৎসর ইউরোপে থাকিলে বl ইয়োরোপীয় পুস্তক পড়িনে ইয়োরোপতাত্তিক হওয়া यায় না। এই বিষয়ে ভারততীয়দের গতীর বাধ। আছে। শোষ কथা，ঢারতীয়েরা ইংরেজীর মাধ্যমে বিদেশ ও স্বদেশকে দেখেন। সে রোগ আগে

সারুক।＂বে রোগের কথ্থ ডক্টর দত্ত মহাশয় এখানে উল্লেখ করেছেন， তাঁর চিকিৎসার বিধান হিসাবে অধ্যাপক বিনয় সরকার বার বার বিশেষভাবে বলেছেন，নিজেকে जাল করে জানে，বিদেশকে ভাল করে জান্ৰ।，তুলनায় সমালোচন্｜করো।＂Nobody knows India who knows India only＂—তারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিনয় সরকারের দৃষ্টিতস্গী তাঁর এই উক্তির ভেতর স্স্পষ্টতাবে পরিশ্মুট।

বাঙানী তथা ভারতবাসীকে বিদেশ－দক্ষ করবার জন্ঠ বিনয়কুমার সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি বহবারই বলেছেন যে， ইয়োরোপের সংগে ভারতের মান ও মর্यাদ্｜সমান সমান তিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার অন্থতম বিরাট কর্মপন্থ। হলো বিদেশকে जাল করে জান，বিদেশ－দক্ষ হওয়া，বিদেশ সম্বক্ধে উচ্চতর গবেষণায় প্রব্ততত্ত হওয়া ও＂বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার＂করা।＂x＂দুই－দেড়েক বৎসর ধরিয়া ＇কর্ত্র্যান জগৎ＇ভারতা冋্মাকে খুব জোরসে ঘায়ের পর ঘা লাগাইতেছে। তবুও ‘বর্তমান জগৎ’কে পাকড়াও করিবার আন্তরিক আর যথোচিত প্রয়াস তারতীয় নরনারী করিয়াছেন কিন্｜সন্দেহ। বিশ্বশক্তির সদ্যবহার সম্বন্ধে ভারত－সন্তান বড়ই উদাসীন।．．．বিশ্বশক্টিকে শক্ত্যুঠায় পাকড়াও করিবার উপর ভারতের অত্মিক，আথিক আর রাষ্ট্রিক স্বাধীনত। পূরাপৃরি নির্ভর করিতেছে। কাজেই ‘বর্তমান 巨গৎ’ সম্বন্ধে অনুসন্ধান－গবেষণ সাহিত্য－গংসারের বিলাস－সামগ্রী মাত্র নয়＂＊（২৬）। বিদেশ সম্বন্ধে বিস্থৃত ও গভীর জ্ঞানার্জন ভারতবাসীর পক্কে বিশেষ জরুুীী দেশোনতির মন্ত্র হিসাবে। বাংলায় বিশ্বশক্তিকে ও বর্তমান জগৎকে স্ব্্রতিষ্ঠিত করবার জন্ঠ বিনয়কুমারের যে সজ্ঞান সাধन｜ন্木｜ বিস্ময়কর।＂বিশ্বশক্তির চর্চ।＂করার পয়োজনীয়ত। ও গুরুত্ব তিনি

[^16]১৯১২－১8 সন থেকে অহনিশ বলে এসেছেন। বিদেশ－পর্যটনের পূব্বেও তিনি একথী বলেছেন，আর বিদেশ পর্যটটের সময়（ ১৯১৪－২৫）আরও জোরের সংগে বলেছেন নানা স্ৎত্রে，নালা ভাষায়। বারে। বৎসর বিদেশ পর্যটনের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেও তিনি আবার সেই পুরাতন অর্থচ নতুন মন্ত্র দেশবাসীকে শোনান। ১৯২৭ সনে হাওড়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় যুবক সন্মেলনের পঞ্চম বাষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাবণে তিনি বাংলার যৌবনশক্তিকে＂বিদেশ－চর্চা＂র কথ্｜বলেন ও তদুদ্দেশে＂আন্তর্জাতিক তারত সমিতি＂কায়েম করবার জন্য আহ্বান করেন। কূপমণ্ডুক্ত। বর্জন করে খোলা চোথে ছুনিয়াখানাকে তন্ন তন্ন করে অন্সনন্ধান করা，বিশ্বপর্যটনে বাহির হওয়｜，বিশ্বশক্তির আরাধনা করা জাতিগঠনের অন্যতম প্রধান আত্মিক ভিত্তি বলে তিনি উল্লেখ করেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি দেশবাসীকে পাশ্াত্য দেশের সমসাময়িক চিন্তাধার। ও কর্মস্রোতের আভাষ দেন। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ভাঙন－গড়ন，পাশ্চাঁ্ত্য বিভিন্ন রাট্ট্রে＂পল্টনের সাজগোজ＂，＂ফৌজের শিল্পশিক্ষ ও সমরশিক্ষ｜＂， ＂রাধ্ট্রে রাচ冬 নয়｜নয়া সমঝ্ৰীত｜＂，＂তুর্কী－গ্রীস গণ্ডগোল＂，＂বলকান সমস্ঠ｜＂，＂ইংরেজ－ফরাসীর রাষ্ট্রিক স্বার্থ＂，＂রুশ－জাপানী ও রুশ－চীন সন্ধিচুক্তি＂，＂ইংরেজ－আমেরিকার রাষ্ট্রিক সম্পর্ক＂，＂অষ্ট্রিয়ায়＇বৃহতত্তর জার্মানী’র আন্দোলন＂，＂ভূমধ্যসাগরের রাষ্র্রনীতি＂，＂ল্যাটিন আমেরিকার আথিক ও রাষ্ট্রিক র্রপ＂＊（২৭）ইত্যাদি বিষয়ের আলোচন।

[^17]করেন। বিনয়কুমার বলেন，－＂ইয়োরামেরিকান অর্थাৎ পাশ্চাত্য নরনারীর জীবনयাত্রা ও সভ্যতাকে যুবক বাঙলার মুঠার ভিতর রাখিয়｜ কাজে নামিতে হইবে। ইহাই হইল আগাগোড়া আমার সমাজ－ দর্শন। ইহাই আমার বিচারে দেশোন্নতি আর আথিক উন্नতির রাষ্ট্রনীতি ；কিস্তু পাশ্ডাত্য বলিলে কোনে｜একট। দেশ বা ঐক্যগ্রথিত সামঞ্ঞ্রস্లশীল জনসমাজ বুঝিতে হইবে ন।। ইত়োরামেরিকার দেশগুলার ভিতর বামুন শূদ্দুর ফারাক আছে বিস্তর। এই ফারাকগুল। ভারতবর্ষে একপ্রকার আলোচিতই হয় ন। ।．．．নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তনে যাঁহার｜ মোতায়েন হইতেছেন，তাঁহাদের মগজ হইতে এই ল্রমাম্মক কুসংস্কারট। ঝাড়িয়া ফেল্ন সর্বাগ্গে আবশ্যক।
＂ইংল্যাণ্ড，জার্মাণি，আর गাককন যুক্তরা度 এই তিন দেশ বর্তমান জগতের সেরা। এই তিন দেশেরই জুড়িদার—বহরে ছোট থাক।
 ভিতরই ফ্রান্সকেও ফেলিতে পারি；কিন্তু যন্ত্রনিষ্ঠ।，শিল্পদক্ষ্ন ইত্যাদি একালের ধনদৌলত－বিষয়ক মাপকাঠিতে ভ্রান্স খানিকট। খাটে। জিজ্ঞাস্য，－ইয়োরোপের অন্ঠান্ঠ দেশগুলার অবস্ছ কিদ্দপ ？ আমেরিকার অন্ঠান্ঠ নেশগুলার ভিতর আধুনিকন।，বর্তমান－জগৎস্থলভ কর্ম－প্রবণত।，একেলে সভ্যতা কতখানি প্রবেশ করিয়াছে ？পূর্বোক্ত তালিক। হইতে মাকিণ যুক্তরাচ্ট্রের কথ্। বাদ দিলে যে কয়টা দেশ থাকে， তাহার｜সমগ্র ইয়োরোপের কতটুকু অংশ ？বস্তুতঃ এক－হৃতীয় অংশের বেশী নয়। অর্থাৎ ইয়োরোপের ছুই－তৃতীয় অংশ বর্তমান জগতের মাপকাঠিতে বেশ কিছু অবনত। এমন কি ইতালিও যারপরনাই খাটে｜

মেক্সিকে।，ব্রেজিল，চিলি ইত্যা斤ি জনপদেत্र আর্থিক অবস্থাও তাই। এক কথায় ভাব্রতেন্র





 ইতালির চেয়েও অবনত * ( ২৮ )।
"णাহ ছাড়| বन्कान জनপদের দিটে তাকাইলে বেশ বুবিতে পারি बে, ইয়োরামরিকাन বা পাশাত্য সত্যত ইত্যাদি নালে কোন ঐক্যশীল
 লোফিয়া, বুभারেষ, বেলগ্রেড ইত্যাদি..ইয়োরানেরিক়ার ৫ই ত্সখ্লা



## ইঢ্যোর্রেপীয় রাষ্ট্রিক অর্তেনক্য

আাবার ১৯৩১ সনে বश্রমপুর ক্বষ্কনাথ কলেজের বার্বিক ট।गব উभলকে বক্欠ৃতাকালে বিনয় সরকার ইয়োরোপীয় ইতিशাসের বহন-প্রারিত ভুল गত্যাদের বিকৃদ্ধে পতিবাদ করেন ও বাং্লার বৌীন--শক্তিকে "বিশ্রক্তির বেপারী" হতে বলেন। ঐ বক্তুতায় তিনি বলেন, পামিন ও মধ্যयুগের ইয়োরোপ বাঙ্তবক্সেত্রে ঐক্যসাধনের্র
 नि। "अध্যयूগগর তथাকথিত ইঢ়োরোপীয় ঐক্য আর তथाকथिত जाরতীয় ঐक्य कथात क्था गাত্র ছिन। जाशाত इয়ত या


 Economy" গ্রন্থে ( ১৯৪৩) ও অন্যান্ম পুস্তকে বিশ্লেষণ কর্রেছেন।

* (২৯) নয়া বাঙ্গনান্গ গোড়া পত্তন, ২য় ভাগ, পৃঃ २৬-২৮।

সামাজিক লেনদেনে, ধর্মের আচার বিচারে, বিশেষত বড় ঘরের কৌলিন্ঠপ্রথায় একটl ঐক্য বা সাম্য অতি দূর দূর দেশের ভিতরও প্বতিষ্ঠিত হইয়াছিন। কিক্ত রাষ্ট্রীয় ঐক্য, নরনারীর রাষ্ট্রগত একতা ইত্যাদি বলিতে বর্তমান যুগে যে ধরণের জনগণ-নিয়ন্ত্রিত স্বরাজের কথ। উঢঠ, সে সব চীজ মধ্যযুগের ইয়োরোপে অথবা ভারতীয় বাদশা-তন্ত্রে দেখা यাইত ন।। जেই সব ঐক্য ছিল রাষ্ট্রীয় গোলামির আর রাষ্ট্রীয় যথেচ্ছাচারের নামান্তর মাত্র। যাহা হউক উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে এই সেকেনে ঔক্যের মায়ামৃগ আর কাহাকেও প্রলুব্র করিতে পারে নাই।" এই ক্ষকত্রে বিনয়কুমারের বক্তব্য ছিল যে ইয়োরোপীয় ঐক্য বস্তুট| অনেকট। কল্পনা মাত্র-ঐক্যহীন, বহুত্বশীল, বৈচিত্র্যপূণ ইয়োরোপই ঐতিহাসিক বা বাস্তব সত্য। ভারতীয় বৈচিত্র ও অনৈক্য ঐ ধরণেরই বস্তু। একে দুর্বলত। মনে করা ভুল। ত্রিশ কোটি ব1 «ঁয়ত্রিশ কোটি নরুনারীকে এক ঐক্যবদ্ধ রাচ্ট্রের অধীনে আনয়ন করার আকাক্ষ। বা দর্শন বর্তমান যুগোপযোগী নয়-৬श মধ্যযুগীয় স্বপ্ন মাত্র । आধূনিক কালের রাষ্ট্রগঠনের তিত্তি ঐক্যবদ্ধ জীবন নয়, স্বরাজ বা স্বাধীনতাই আসল ব স্তু। "Not unity, but independence is the distinctive feature of a national existence. The nation may thus represent one race or many. It may speak one language or it may be polyglot. It may be a uni-cultural or a multicultural organism. To an artificial corporation brought into being by the fiat of human creativeness, homogeneity of racial or linguistic interests is not necessarily a source of strength, nor is heterogeneity a special weakness"* (৩০) অর্थাৎ ভাবাগত

[^18]



 মধ্যयूগের বুলি আার गধ্যযুগের কাজটা একালেও বেমানুম চালাইয়া
 ভারতকে ঐক্যগ্রথিত করিরার কথ্খ না जাবিয়া ঢাহাকে ছোট ছোট
 ศেওয়াই ম্বদেশলেবকের কর্তব্য।

द্रणिিয়াকে বাদ দিলে ই’্যোর্রাপের ভৌগোনিক চেইছদী या দাঁড়ায় তার＂প্রায় বার আনা＂হলে। আगাদের जারত। ইয়োর্রোপের তিন－

 গোট। जারত্বর্বের নরনার্রীকে একত্র করে একট্ট ঐক্যগ্রথিত রাt্ধ্রগঠনের
 ইয়োরোেে ছোট ছোট জনপদদ বে ধরণের স্বাধীন ও প্বরাজশীল রাা⿸্ট্র


 সনের ত্তিত ব। তারও পৃট্ব। তখনকার হিসাবে বোহাই প্রেশ


[^19]কিছু বড় ও চেকোশ্নাভাকিয়ার চেয়ে কিছু ছোট，মাদ্রাজ প্রদেশ পোল্যাতণডের সমান，আর বাংলাদেশ চেকোশ্নাভাকিয়া ও লিথুনিয়া এই ছুই ইয়োরোপীয় রাঞ্ট্রের সমান সমান। বর্তমান ইয়োরোপে ছোট－বড়－ মাঝারি বহুসংখ্যক স্বাধীন রাষ্ট্র বর্তমান। এই সকল রাঞ্ট্রের অনেক－ গুলিরই＂আয়তন＂ভারতবর্ষের একট। প্রদেশের সমান ব। তারও ছোট। আবার＂লোকসংখ্যা＂র দিক থেকে বিষয়ট। তুলনা করা যাক। কতগুলি লোক থাকলে এক একট। স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে？এই বিষয়ে ¢কাनে। বাঁধাধরা निয়ম नেই। বিনয়কুমার বनেন যে， বুলগারিয়ার লোকসংখ্য निয়ে আসামে，স্পেনের লোকসংখ্যা नিয়ে পঞ্জাবে，গ্গেট বৃটেনের লোকসংখ্য নিয়ে মাদ্রাজে，গ্রেটবৃটেন বা জার্মাণীর লোকসংখ্য नিয়ে যুক্তপ্রদেশে ও বাংলায় এক একট। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারর।＂ইয়োরোপ－সুলভ অটৈক্যই＂রাষ্র্রসাধনার
 গোড়｜পত্তনের কাজে সর্বপ্বথম জরুরি কাজ এই নবীন বস্তুনিষ্ঠ রাষ্ট্রদর্শন।＂

## ‘‘নন্যন’－রা6敋ত স্ব্র্পপ

বিনয় সর্小কারের আরূও এক্টা বক্ত্যা এই «্রংগে বলা দ্রকার। ＂ইয়োর্রোরের এই ভে ত্রিশ বত্রিশ｜ি ছোট ছোট স্বাধীন দেশ，তাদের

 थাকি লে，ইয়োরোপের তিন্ন তিন্न দেশগ্ণি বাঙ্তবিক এक একট্ট ঐক্স－




गহनে，সাহিত্যিক মহলে，পণ্ডিত মহলে，সর্বতই একট। ধারণ জন্মিয়া গিয়াছে যে，ইয়োরোপের ছোট ছোট স্বাধীন দেশগুলি বাস্তবিকই এক এক্ট｜＇নেথ্যন＇অর্থাৎ জীবনের সকল পকার কর্মক্ষেত্রে পূরোপূরি ঐক্যবিশিষ্ট সমষ্টি। আসन কथ্। অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় এক্নম উন্টা＂＊ （৩）। বর্তমান ইয়োরোপীয় ইতিহাসের কয়েকটট＂তথা－কথিত নেশ্যুন－ রাষ্ট্র＂বিশ্লেবণ করে এবার লেখ যাক। পথমেই खান্গের কथা ধরা যাক।＂ख্রান্স এगन একট। দেশ যেখানে অনেক বিষয়ে কতকগুলি ঐক্য আছে। ভ্রান্কক অनেক বিষয়ে আমরা ঐক্যবিশিষ্ট লোক－ সমষ্টির সুবিস্তৃত জनপা বनিয়｜বিবেচন করিতে পারি। করিলেে বেশী ভুল 巨ইবে ना। কিত্টু তবুও বাত্তবিক পক্ষ，ख্রান্সের ‘জাতিগত’ ঐক্য বা সামঞ্জস্য নাই বলা উচিত। আছে ‘জাতিগত’ বৈচিত্র্য। এখানকার লোকসংच্যা $80,980,000$ । এই কিঞ্চিদূর্ব ঢার কোটি নরনারীর
 ২৫০，০০০ স্পেনিস। তাহ। ছাড়｜অन्याন্ঠ কুচোকাচা প্লায় ৬০০，০০। অধিকত্তু ख্রান্সে যাহারা আসল＇ফরাসী＇，তাহাদের ভিতরও অসংখ্য ‘জাতি’，‘উপজাতি’ রহিয়াছে।’

এবার একটা ক্কুদ্রাকার দেশ，বেলজিয়ামের কथা ধরা যাক। ＂এখানে চল্লিশ লক্ষ ভ্লেমিশ নরনারীর সংগে ঘর করে ত্রিশ লক বিশ হাজার হালুনজাতীয় নরুনারী। তাহার উপর আছে লাখ খানেক জার্মাণ，অধিকস্তু লাখ চারেক অন্ঠান্ঠ জাতীয় লোকও বেলজিয়ামে রাস করে। অর্ধাৎ ख্লেমিশ জাতীয় লোক এখানে অর্ধেকের সামান্য কিছু বেশী।＂

এবার প্ৰথ বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রিক মানচিত্রের দিকে


[^20]
## ইতিহাস－চর্চায় বিনয় সরকার

হাঙ্গেরীয়ান সাম্রাজ্য ভেঙে ফেলে তার ভেতর থেকে নতুন নতুন＂নেশ্যন＂－ রাষ্ট্র খাড়｜করেছেন বলে প্রচার করতে কস্মর করেন নি। ভার্সাই সন্ধিচুক্তির মধ্য দিয়ে যে সকল তथাকথিত＂নেশ্যুন＂－রাষ্ট্রের জন্ম হয়， তাদের মধ্যে আছে পোল্যাণু，চেকোশ্লাভাকিয়｜，যুগশ্নাতিয়｜ইত্যাদি রাষ্ট্র। একটু গতীরভাবে এই সকল নবস্মষ্ট নেশ্যন－রাষ্ট্রের স্বক্গপ বিশ্নেবণ করলেই বুঝ্স যায় যে，ঐ সকল রাঞ্ট্রের প্রত্যেকটাই এক－একট।
 Hungary in miniature＂）। পোল্যাঁ্ড নামক नেশ্যন－রাঞ্大্রে ＂थাঁটি পোলিশ হাড়মাসের লোক শতকরা মাত্র ৫২＂৭；অর্থাৎ প্রায় আধাআধি লোকই এই দেশের ‘খাঁটি স্বদেশী’ নয়। এদেশের লোক－ সংখ্য। ২৭，000，000। ইহার ভিতর শতকরা একুশ জন লোক ঊক্রেন রক্তের লোক，শতকরা এগার জন ইহুদীর বাচ্চা，শতকরা ৭•৩ খ；তরু্，শতকরা সাত জন জার্মাণ। তাহা ছাড়। অন্যান্ঠ মোৎফারাক্ক। জাতি শতকরা এক জন ধরিতে হইবে।＂আবার চেকোশ্লোভাকিয়｜ রাঞ্ট্রের ক্রপ বিশ্লেবণ করলেও ঐ একই চিত্র ন্খখ যায়। ঐ লেশের নামের সংগেই ছুই দুইট। জাতি অচ্ছেঘ্যোবে জড়িত－একটার নাম চেক，সংখ্যায় শতকরা $88^{\circ} 8$ ；আর একটট জাতির নাম শ্লোতাক， সংখ্যায় শতকরা মাত্র $38^{\circ}$ । অবশিষ্ট অধিবাসীদের মধ্যে শতকর। ২৭•৪ হলো জার্মাণ，শতকরা ছয় জন ম্যাজিয়ার，ইত্যাপি। বিনয়কুমার বनেन，তথাকথিত ইয়োরোপীয়ান＇নেশ্ন＇－রাত্ট্রের＇‘প্রায় প্রত্যেকটার ভিতরেই দেখিতে পাই，একাধিক ভাষার প্রভাব অথবা আধিপত্য । আবার প্রত্যেকটিতে দেখিতে পাই，এ্রাধিক ‘জাতি’র প্রভাব ত্যথবা আধিপত্য।＇জাতি＇অন্মসারে রাষ্ট্র ইয়োরোপের প্রায় কোথাও নাই । ভাষা হিসাবে রাষ্ট্রও ইয়োরোপের একপ্রকার কোথাও নাই। প্রায় প্রてত্যক রাঞ্ট্রেই বহ ভাবার জয়জয়াকার। আবার প্রত্যেক ‘রাত্ট্রে বহ

জাতিরও জয়জয়াকার। ইহাই হইল ইয়োরোপের রাষ্ট্রবিধানের গোড়ার কথা।" তथাকথিত জাতিগত বা ভায়াগত ঐক্য অন্সারেরে "পৃথিবীর কোনো মুল্লুকে রাধ্ট্র কায়েম করা অসম্তব।" সেই স্থত্র অন্মসারে "বাংন্লা দেশে বাল্গালী জাতি যে রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবে, সেই
 थাকিবে।" আবার অ-বাঙ্গালীর গড়| রাক্ট্রেও কম-বেশী বহুসংখ্যক বাঙ্গালী ব। বাংল্ল-ভাবী থাকিবেই থাকিবে। এ সত্য "निরেেটভাবে বস্তুনিষ্ঠতাবে" উপনক্কি করার পয়োজনীয়ত বিনয়কুমার বার বার বলেছেন। তিনি ইতিহাস পর্যালোচন। করে আবার বলেছেন যে রাষ্ট্রগঠনের ব্যাপারে ধর্মীয় ঐক্য সন্ধান করাও আর একপ্রকারের বুজরুকি। ইয়োরোপের তথাকথিত "জাতি"-রাণ্ট্রের (Nation-State-এর) মূল্লেও ধর্মগত ঐক্য নাই। যুদ্ধোত্তর যুগের একমাত্র হাঙ্গেী রাক্ট্রের স্বক্রপ বিক্নেবণ করনেই বুঝা যায় যে, ছোট-ছোট রাষ্ট্রেও কিক্গপ র্গ্, বৈচিত্র্য বর্তমান। "ধর্নের ঐক্য স্বাধীनতার তিত্তি নয়। ধর্মের অढৈক্য থাকা সত্ধ্বে পৃথিবীর মানুব স্বাধীন জাতি, দেশ ব। রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে সমর্থ। আর তাহাই ইতিহাসের চোথে স্বাতাবিক কथ""* (৩२)।

## "হिन्দू রাt官র গড়ন"

বিনয় সরকারের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সন্বন্ধে বাংলায় লেখা একখানি বড় গ্রন্থের নাম "হিন্দू রাষ্ট্রের গড়ন"। ১৯২৪ সনে ইতালীতে অবস্থানকালে তিনি ঐ গ্রন্থ রচনা করেন ও ঐ বৎসরের
 Ray Commemoration Volume, Calcutta 1932, pp. 201-215) भहिज्या।

নবেম্বর মাসে প্রকাশের নিমিত্ত কলিকাতায় পাগুলিপি প্রেরণ করেন। স্বর্গীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্তের আগ্রহে উক্ত গ্রন্থ লিখিত হয় ও ১৯২৬ সন্ন "জাতীয় শিক্ষ পরিমদে"র তদ্বিরে মুদ্রিত হয়। ঐ বইয়ে থৃষ্ঠপূর্ব চতুর্थ শতাব্দী থেকে খৃষ্ঠীয় बয়োদশ শতাকী পর্যণ্ত হিন্দুজাতির রাষ্ট্র-×াসন আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের চারিটি অধ্যায়ের नाম "शিन्দू নর-নারীর শাসন-দক্কত", "शिन्দूরাধ্ট্রে স্বরাজ", "সায্রাজ্য-শাসনে হিন্দুসমাজ" ও "গণতন্ত্রে হिন্দूরাষ্ট্র"। দফায় দফায় তুনन| চানানে। হয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় রা⿸্ট্রিক গড়নের সংগে। এই আবহাওয়ায় হিন্দুজাতি "xক্তি-বোগী এবং টকর-প্রিয়", "হিংসাধর্মী এবং বিজিগীমু"। পাচীনকালের হিন্দুজাতি রাষ্ট্রিক ময়দানে গ্রীক, রোমান ও शৃষ্টিয়ানদের সংগে "সমানে-সমানে পাঞ্জ। কবিতে" সমর্থ ছিল। বইটার তেতর এই শক্তিধর্মী ভারতের মূাত
 ব্বৃত্তান্ত এই তিন শ্রেণীর সাক্য বইয়ের ভেতর ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়।, आধুনিককালে প্রাচীন ভারত-বিষয়ক বে সকল প্রবন্ধ, পুত্তিক। ও গ্রন্থ ১৯২৪ সন পর্যন্ত দেশে-বিদেশে পকাশিত হয়েছে, তারও ব্যবহার দেথতে পাই বইটার ত্তের। ফরাসী, জার্মাণ, ইতালিয়ান পণ্ডিতদের ভারতবিষয়ক গবেষণার ফলাফন মূল রচনা থেকেই লেখক গ্রহণ করেছেন। তৎকালে প্রাচীন-ভারত-বিবয়ক উচ্চগবেযণার ফनাফन আমাদের দেশী পণ্ডিতেরা মূনত ইংরেজী ভাবাতেই লিপিবদ্ধ করতেন। আর. জি. ভাণ্ডারকার, গুরুদ্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্বষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার, সতীশচল্গ মু.্থাপাধ্যায়, হারাণচন্দ্র চাকনাদার, রাধাকুমুদ মুত্থেপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদা জয়সসওয়াল, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রন্মশচন্দ্র মজুমদার প্রহৃতি ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেবকের র্নো ১৯২৪-২৬ সন্নে বংগ-সাহিত্যে প্রায় অब্ঞাত ছিন। এই সকল ঐতিহাসিকের
 জানত্ত পারে নি। এই দিক থেকে বিচার করুলেও বিনয় সরকারের＂হিন্দু রাট্ট্রের গড়ন＂（ ১৯২৬，পৃঃ ৩৮০）বাংল্ল সাহিত্যের এক বিশেশ অভাব নোচন করে। এই গ্রন্ছে＂‘লিপি’－সাহিত্য অথবা অন্ঠ কোনো প্রমাণ－ভাড্ডার হইতে লন্ব｜লম্বা বিবরণ উদ্ধৈত করা হয় নাই＂，এবং এইতাবে পুস্তকখানিকে＂বহরে যथাসম্তব ক্কু্র্র কর্木 হইয়াছে।＂এই প্রসংগে গ্রন্থকার ভূगিকায় লিখেছেন：＂नন্বা নন্ব｜小ৌলিক ব্তত্তান্ত এবং তাহার দশগগজি চওড়া ঢর্জমা প্রত্নতত্ট্বের গ্রন্থে বিশেষ মূन्যবান। কিত্তু জীবন－তত্ত্রের বেপারীর পক্ষে＇ত্তিরকার কথাট’’ টানিয়া বাহির করাই বিজ্ঞান－চর্চার এক্মাত লক্ষ্য। প্রত্নতত্ত্বের হাবিজাবি জবরজঙ，ন্যবরেটরিতে ব｜কর্মশালায় রাখিয়｜রংগমঞ্চে দেখাইতেছি কেবলমাত্র হিন্দুনরানার রাষ্টীয়় রক্ত－তরংগ＂，（৩৩）।

## ঐতিহগিিক গবেযণায় নূতন দৃষ্টিভঞ্গী

বিনয় সরকারের ইতিহাস－চর্চ｜সম্বক্ধে আরও ছু－একটি কथ্｜বল্গ প্রয়োজন মনে করি। তিনি বলতেন যে আমাদের দেশে সাধারণত প্রত্নতাত্ব্বিক গবেষণাকেই ইতিহাস－বিষয়ক গবেবণ বনে ধরে নেওয়া হয়，কিন্তু এই দৃষ্টিতংগী निতান্ত সংকীণ্ণ ও অসম্পূর্ণ। আধl－জান।， गिকি－জান। সত্য প্রকাশ করা বা একদম ন｜－জানা তথ্য উদ্ধার করা ঐতিহাসিক গবেবণার অন্থতম ধার। বটে，কিক্তু নতুন তথ্য উদ্ধার ন। করেও একজন গবেষক পুরাতন তথ্যগুলিকে নতুনভাবে বিশ্লেবণের দ্বারা ঐতিহাসিক হতে পারেন। তাছাড়।，তথ্য বা বিশ্লেবণ পুরাতন থেকেও ঐতিহাসিক গবেষণায় নতুন নতুন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করাও সষ্তব। অর্थাৎ বিনয় সরকারের মতে ঐতিহাসিক গবেষণার ত্রি－ধারা হচ্ছে－

[^21]তথ্য বা＂ফ্যাকৃটস্＂－সংক্রান্ত লোঁজ－খবর，বিশ্লেষণ－প্রণালী ব｜ ＂মেথডলজি＂－বিবয়ক অন্সসন্ধান，আর সিদ্ধান্ত বা＂মেসেজ＂－বিষয়ক গবেষণ। ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রত্নতাত্তিক দিকটাই একমাত্র বা সর্বাপেক্ষ বড় 斤িক নয়，অন্गান্ঠ দিকও সমান দরের ও সমান মृन्गবান।

তাছাড়｜，ইতিহাসের আলোচ্য বস্তু শুধ্ প্রাচীন অতীত নয়，বর্তমান ও সাম্প্রতিককালের ঘটনাস্রোতও ইতিহাসের বড় আলোচ্য বিষয়। এই বিষয়ে অনেক পণ্ডিতের সংগে বিনয় সরকারের মতবিরোধ ছিল। অতি প্রাচীন বl পুরাতন বিষয়ে অনুসন্ধানকেই তিনি ঐতিহাসিক গবেষণার পক্ষে মহত্তর ব। মহত্তম বিবেচন। করতেন न।। সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান থাকলেই ঐতিহাসিকের পক্ষে নিঃসক্ত দৃষ্টিসম্পন্न হওয়া সন্তব হয়，এও একরকग কুসংস্কার। সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে অতীত অनেক স্শ্য়্যই কুয়াসাচ্ছন হয়ে যায়। আর সगয়ের দীর্ঘ ব্যবধান না থাকলেই বর্তমানের ঘটনাস্রোত বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেবণ করা যে অসন্তব তাও সত্য নয়। বেমন নनকট্যের বিপ斤 আছে，তেমনি দূরত্ধেরও অসুবিধা বর্তমান। নিজের ব্যক্তিগত আশস－আকাজ্মাকে ছিঁকেয় তুলে রেখে বিজ্ঞাননিষ্ঠ মেজাজে ঘটনা ও বস্তুর দিকে তাকাবার ক্ততার উপরই ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের শক্তির উপরই ইতিহাস－রচনার সফলত। বা সার্থকত। মূ－ত निর্ভরশীল। সমসাময়িক ইতিহাস－রচনায় থিউকিডিডিস্ বে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন，তার উৎকর্ষ আজও বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেন ও ＇পৃথিবীর প্রথম ‘বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক＇বলে তাঁকক মর্যাদাও দিয়ে থাকেন। উইন্ট্টন চাচিলের বিশ্বযুদ্ধ－বিষয়ক বিরাট ইতিহাস গ্রন্ইমাল। অতি－আধুनिক ও সাম্প্রতিককালের ইতিহাস রচনার এক উজ্জ্মল দৃষ্ঠান্ত। বিনয় সরকারও সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস রচনায় একাধিক গ্রন্থ যে ক্ষমতার পরিচয় দিত়েছেন，ত। সার্থক ও সসম্বর্ধনাযোগ্য।

ঐতিহাসিক গবেষণায় এই অভিনব দৃষ্টিতগগীর যাঁরা একানে বড় প্রতিনিধি, তাঁদের ভেতর একজন মার্কিণ চিন্তাবীর সোরোকিন, ব্টিশ চিন্তানায়ক টয়েন্বি, তারতীয় চিত্তাগুরু বিনয় সরকার বিশেবভাবে উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধান্ত, মতবাদ বা ব্যাখ্যার দিক থেকে এঁরা পর্প্পর থেকে পৃথক্ এবং সেই পার্থক্য কি বা কতথানি আর তাঁদের गতামত কতখানিই ব। শেে পর্যন্ত স্বীকার্য সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।

আর এক্ট। কथ।। বিनয় সরকার বলতেন यে, প্পাটীन পুঁথিপত্র, निপি ইত্যাদি পড়ার ক্ষমত্ ঐতিহাসিক গবেবকের পক্কে নিঃসন্দেহে জরুুরী। কিত্তু এক্মাত্র ঔসব বিছ্ছ দখলে থাকার জোরে কোনে। ব্যক্তি यथাথ ঐতিহাসিক হয়ে দাঁড়ায় ना। একট। জাতির জীবন-স্পन্দन ব। রক্টেস্রোত বুঝিবার জন্ঠ প্রত্নতক্ট্বের মালমশলার উপরে চাই আরও রকমারি বিঘায় দখল। প্রত্নতাত্ট্বিক তথ্যগুলাকে সম্যকভাবে উপলক্কি ও ব্যাখ্য। করবার জন্ঠ পতিমুহৃর্তে আবশ্যক হয় আইনতত্ত্, ধনবিজ্মান্ন সমাজবিজ্ঞান, রাজস্ব-বিঘা, নড়াই-বিঘা, আন্তর্জাতিক লেন-দেন-তত্ত্ব ও এর সংগে আবার बয়োজন নৃতত্ত্ব 3 চিত্তবিজ্ঞান। এই সকল বিছ্যা গবেষকের মুঠার মব্যে ন থাকলে তার পক্ষে যথাথ' ইতিহাস-রচন। অসష্তব। কারণ প্রত্নতন্ত্রের বাস্তব মালমশলাগুলাকে ব্যাখ্যা করতে ন। পারলে সে বিছা ইতিহাস হয় না। ব্যাच্যা ব। বিশ্লেষণ ব। দর্শन ইতিহাসের তিতরকার কথা। বস্তুনিষ্ঠ ঘটনার বিবরণীকে বলে প্রত্নতত্ত্ আর সেই প্্নত্ত্বকে দার্শনিক ব্যাখ্যার সংগে সংযুক্ত করতে পারনে হয় ইতিহাস। কাজেই সত্যকার ইতিহাস কখনে। পূরাপূরি বা সর্বাংশে বস্তুনিষ্ঠ বা অবজেকটিভ হতে পারে ন।। বিনয় সরকার প্রায়ই বৈঠ১কী মোলাকাতে বলতেন "Unbiased history is a contradiction in terms"* (৩৪) ।

* (08) "E"ven in regard to the problems of Indology it were


## ইতিহাস-র্চায় বিনয় সরকার

বিনয় সরকার ঐতিহাসিক-চর্চায় বে অতিনব ধারা স্থষ্৪ি করেন, তার যथার্থ মূन्य निক্గপণ আজও হয় নি। তিনি निজে গবেষণ করেই ক্ষান্ত থাকেন नि ; স্বকীয় আच্মপ্রত্যয় বহুজनের মধ্যে সঞ্চারিতও করেছিলেন। তিনি স্ছাপন করেছিলেন "বংগীয় ধনবিজ্ঞান পরিবদ্" (১৯২৮), "বংগীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদ্" (১৯৩৭) ইত্যাদি গবেষণ गन्দিরগুলি। ইতিহাস, ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ ইত্যাদি বিঘ্যার ক্ষেত্রে বাংন্। ভাবার মাধ্যমে অন্সনন্ধান চালানো ৩ই সক্ন পরিবদের অन्ঠতम মून লক্ষ ছিল। একাनের বহूসংখ্যক যুবা গবেষক ঐ সকল পরিবদের আবহাওয়ায় প্রথম প্পেরণা লাভ করেছিলেন ও অনেকের লেখা বইও বিনয় সরকারের জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয়। অধুनপতিষ্ঠিত "বংগীয় বিজ্ঞান পরিবদ্" (১৯৪৮) ও "বংগীয় ইতিহাস পরিষদ্""র (১৯৫০) অগ্রজ হিসাবে বিনয় সরকারের "বংগীয় ধন-বিজ্ঞান "जितफ्" ও "বংগীয় সমাজ-বিজ্ঞাन পর্রিষদ্" ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
good to admit frankly that although India is co-operating with the West in producing first class archaeology, of real history there is virtually nothing. History begins where archaeology ends. It is only when Indian scholarship proceeds to galvanize the dry bones of excavated data with the vital physiology of philosophical 'prejudices' (no matter of what sort) that compilers of Cambridge Modern History and their admirers in Europe and America will be moved to announce the historians of Asia as some of the first class intellectuals of the world and shake hands with them on a basis of equality. It must never be forgotten that history is a science altogether different from archaeology. In order to be lifted up to history archaeology must have to be impregnated with a bias, an interpretation, a standpoint, a philosophy, a 'criticism of life"' ( The Futurism of Young Asia, Leipzig, 1922, pp. 328-329):

## 

বিনয় সরকারের গবেষণা-রীতির প্রধান দুই vুঁটl হলো 'ছুনিয়|निষ্ঠो' ও 'বস্তুনিষ্ঠl'। निজের দেশকে ভাল করে জানতে গেনেও বিদেশট। ভাল করে জান্| জরুরী, এই ছিল তাঁর এক প্রধান বাণী। আর দ্বিতীয় বাণী ছিল বস্তুনিষ্ঠ মেজাজে গবেবণ ও অন্সন্ধান। यথেষ্টতাবে তথ্য বা ফ্যাক্টস্ দখলে ন। রেথে আংশিক তথ্য ও প্রমাণের জোরে বহ পণ্ডিতই যখন তখন জীবন ও জগৎ সম্বক্ধে ভুল মতবাদ বা দর্শন প্রচার করে থাকেন। তাঁরা অनেক সगয়ই মস্তবড় পণ্ডিত ব্যক্তি, কিত্তু পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও বস্তুনিষ্ঠার অভাব বশত তাঁদের সিদ্ধান্ত বা মতামতে তথ্যনিষ্ঠার দারিদ্র্য দেখা যায়। ভাব-প্রবণত। বা বদ্ধমূল ধারণার (মাহে আচ্ছন না হয়ে বস্তুনিষ্ঠ (objective)-ভাবে জ্ঞান-চর্চার কথাই তিনি দেশবাসীকে বার বার বলেছেন। ব্যক্তিগত আশাআকাজ্মার দিকে ন। তাকিয়ে, লাত-লোকসানের খতিয়ান ন। করে, যুক্তিনিষ্ঠ, বিজ্ঞান-নিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে জ্ঞান-চচার সাধনাই তাঁর জীবনের আসল বাণী। দেশকে ভালবাসতে গিয়ে যাঁর্র বিদেশকে জাহানামে পাঠান, আর থাঁরা বিদেশকে বড় করতে গিয়ে দেশের সংক্কতি বা সত্যতার প্রতি যথোচিত মর্যাদা দিতে বিग্মৃত বl কুঠ্ঠিত হন,বিনয়কুমার ছিলেন উভয় দলেরই ঘোর বিরোধী।

তাই দেখি, কট্টর ‘জাতীয়তাবাদী’ হওয়| সত্ত্বেও, তাঁর ঐতিহাসিক রচनাবনী কখनো ‘জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে’ বা ‘প্রচার-সাহিত্যে’ পর্যবসসিত হয় নি। ইংরেজ শাসনে ভারতের অন্তবিহীন ছুঃখ-ছু্দশার সংগে সংগে এর গৌরবোজ্ঘ্, মূর্তিও তিনি णাঁর রচনায় সমান উৎসাহে বিজ্লেবণ করেছেন। তাঁর প্রবত্ততত ধনবিজ্ঞান-চর্চা ছিল রাষ্ট্রনীতির প্রতাব থথকে 'মূক্ত-তার ইতিহাস-চর্চা ছিন সংখ্যাশাস্ত্র ও বস্তুনিষ্ঠার

নিরেট তিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তারতের প্রাক-বৃটিশi জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগেও তিনি রাধ্ট্রেনেতাদের সংগে বা জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকের সংগে সুর মিলিয়ে কথা বলতে পারেন নি। তাঁর জनপ্রিয়তার পてথ তাঁর নির্দয় সত্য ভাষণও অন্তরায় ग्शষ্ঠি করেছিল। তারতের স্বাধীনত প্পাপ্তির পর (১৯৪৭ ) তিনি জাতীয়তাবাদী গবেষক ও লেখকদের পতি দৃষ্টি রেথে বলেন :
"For quite a long time Indian intellectuals, publicists and patriots have been specializing in the drawing up of a somewhat rosy picture about the mediaeval periods of our history. The object has been subconsciously, as well as consciously and deliberately to throw the British regime into the shade in the namspective of free India of bygone days...Now that the British regime has formally gone out of the picture it is time for archaeologists, antiquarians and other research scholars about India to re-examine the archives and other objective evidences...It is desirable to emancipate ourselves from the attitudes and reactions produced by the situation of enmity to England's role in India" * (৩৫).

ঐতিशসিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিনয়কুমারের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতস্গী পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ ना ক’রে পারে न।। আচার্य यநুনাথ সরকার ১৯২৩ সন্ন মডার্ণ রিভিয়ু পত্রে বিনয়কুমার সম্বন্ধে লিতেছিলেন :

* (৩c) Vide Dominion India in World-Perspectives (Cal., 1949, pp. 160-161.
＂Our author is an ardent Indian nationalist，his life－ history is a testimony to the fact，－but he is singularly free from national prejudices．Like the Hero－Prophet of Carlyle he insists on discarding all shows，all painted idols and laying bare the heart of things，and reaching the bed－rock of Fact．Such an honest physician，such a teacher inspired by love of truth， is needed by India to－day in the hour of her national awakening．＂বস্তুনিষ্ঠতাবে সত্য উদ্মাটন ও বিশ্লেবণই ঐতিহসিিকের স্বধর্ম－তথ্যগুলির মনগড়｜ব্যাখ্য। দিয়ে কোনে। রাজটৈতিক আন্দোলনে শক্তি বা যুক্তি যোগান্ন তাঁর স্বাভাবিক ও সত্যকার ধর্ম নয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোননের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় বাস করেও ঘটনাবনী বিক্কত ন্ করে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে ইতিহাস রচনা যাঁরা করতে পাব্রেন কালের বিচারে তাঁরাই উত্তীর্ণ হন। আচার্य यহুনাথ সন্বন্ধে এই কथ্গ সকলের আগে প্রযোজ্য। সন্প্রতি শ্রক্ধেয় রনেশচক্র্র মজুমদার মशাশয়＂জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তি＂র প্রভাব থেকে ভারতীয় ঐতিহসিক্দের মুক্ত হবার কथ্卜 বিশেষ জোরের সংণে ঘোষণ কররঢেন। তাঁর＂জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক＂রচনায় ইতিহাস－অনুরাগী ব্যক্তিगাত্রেই আলোর সন্ধান পাবেন＊（৩৬）।

দেশবাসীকে বিনয় সরকার বস্তুনিষ্ঠ হতে বলেছেন। ইতিशাস－
 आण্ञিক ভিত্তি। আজকাল বহ গবেষকের মধ্যে পায়ই একটা ब्रवणन लक्य কর্য याয়；आর ত। रलো निজেদের মৌলिक গববষণাকারী দার্শনিক ব। ঐতিহাসিক বলে জাহির করবার পলোত্নে

[^22]পূব্বগামীদ্দর দানের প্রতি সজ্ঞান উপেক্ন। তাঁদের রচন্য পড়ে পাঠকের সহজেই ধারণ হতে পারে ভে，ঐ বিবয়ে গবেষণার ক্কেত্রে তাঁরাই বুবি যথার্থ পথপ্রদর্শকের কাজ করে চলেছেন； কিস্তু সামান্ঠ থোঁজ স্তু করনেই পত্যেক জ্ঞান－বিজ্ঞানের বা আハ্দোলনের সমসাময়িক মনীষী ও কর্মীদের ভেতর একাধিক বা বহহংখ্যক ক্থতী ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়｜， サাঁচ－দশ－বিশ－ব্রিশ বৎসর পৃর্বেও পায় এই ধরণের একাধিক মনীষী বl কর্মীর চিন্তা ও কর্ম স্পর্শ করা সষ্তব। তাই গবেষণার সময় अত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই পূর্ববর্তী ভাবুক，সাধক ব। নায়কদের কাজকর্ম বিষয়ে সজাগভাবে থোঁজ চালিয়ে নিজ রচনায় তাঁদের দানের «তি স্বীক্কতি ও শ্রাদ্ধ প্রদর্শন সর্বদার জন্থই বাঞ্ঞ্নীয়। তাঁদের মতামত বা চিন্ত। কতখানি স্বীকার্य সে প্রশ্ন না তুলেও তাঁরা শ্রধ্ পৃব্বগামী তাবুক হিসাবেই সম্বর্ধনাযোগ্য। উত্তরাধিকারস্থত্রে আসরা যা পেয়েছি，তার় প্রতি সশ্রদ্ধ স্বীক্বতি নl থাকলে অতীতের সংগে বর্তমানের ব্যবধান বড় হয়，সত্যকে জানার পতথ অন্তরায় এসে দেখ্খ দেয়，পিতৃঋণ অग্ধীকারের অপরাধে অামরা অপরাধী হই।

আর ভেখানে আমরা পূর্ব－পুকুভের দান সজ্ঞানে অস্বীকার করি বা পূর্ববর্তो নায়ক ও ভাবুকদের বিষয়ে সচেতনভাবে উদাসীন থাকি， সেখান্ন আমাদের পক্ষে নিঃসন্দেহে চরম অবিনয় ও লজ্জার কथ। পিতৃন্ধけ কারো পক্ষেই অস্বীকার করা চলে না। অথচ বহ গবেবক আছেন এ－দেশে ও বিদেশে যাঁরা এই অবিনয়ের দোব থেকে মুক্ত নন।＂পূূ্বগামীদের প্রতি যথোচিত ক্বতজ্ঞত প্রকাশ＂সম্বক্ধে নক্দ－ প্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ख্রীপ্রবোধচ্্দ সেন মহাশয় या निখেছেন ত। বিশেষ
 তথ্যের মূল উৎসের উল্লেখ বা অনুল্লেখে সাধারণ কর্তব্যতারই बশ্

আসে, বিনয়ের প্রশ্ন আসে না ; কিসু যাঁরা কোনে। তথ্যের প্রথম সন্ধান দেন বা তার তাৎপর্ষের পতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যथাস্থানে তাঁদের নাম ও রচনার উল্লেখ না থাকলে বিনয়েরই প্রশ্ন आসে" ( পূব্বারী, ब्राবণ, ১৩৫৮, পৃঃ ২৫৭-৫৮ দ্রৃষ্ঠব্য)। এদিক থেকে বিচার করলে "‘্ধপস্বীকারের বিনয়ে" বিনয় সরকার ছিলেন আদর্শস্ছানীয়। তীব্র মতবিরোধ থাকা সন্ত্বেও পৃর্বগাगী जাবুক ও নায়কদের প্রতি বিनয়কুমার প্রতি গ্রন্তে, এমনকি ছোট ছোট প্রবন্ধেও ক্সতজ্ঞন প্রকাশ করেছেন, কখ্খন পৃব্বগামীদের নাম ও চিন্তা গ্রন্ছের মৃল বক্তব্যের সংগেই সংযুক্ত করে, কখনও ব| পাদটীকায় তাঁদের নাম ও রচনার উল্লেখ করে। এ-ধরণের পাদটীকা তুলনায় কোন বিষয়কে জানবার পক্ষ বিশেব মূন্যবান, প্রায় অপরিহার্य। বিनয়কুমারের যে-কোনে| গ্রন্ছের পাতা উল্টানেই লक্ষ্য করা यায় বে, পূব্বগাगীদের প্রতি ঋণ ষ্বীকারের বিষয়ে তিনি কি পরিगাণ সজাগ ও ছঁ সিয়ার। একমাত্র "বিনয় সরকারের বৈঠ১কে" গ্রন্থখানি পড়নেই দেখl যায় যে, তিনি বে কার কাছে ঋণী আর কার কাছে অ-ধণী এ বুঝাই মুস্কিল। অথচ এত লোকের কাছে ঋव স্বীকার আর ক্থতজ্ঞত প্রকাশ করার পরেও তার চিন্ঠাধারা স্বকীয় স্বাতন্ত্রে উজ্জ্গন। তাঁর গবেযণ|-রীতির এই বৈশিষ্ট্য তাঁর বস্তুনিষ্ঠা ও বহুত্বনিষ্ঠার সংগেই অঙ্গাঙ্গীভবে জড়িত। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বক্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "দি .ডেভেনাপমেন্ট অব হিন্দू আইকোনোগ্রাফি" অর্থাৎ "হিন্দুজাতির
 ( ্্থথম সংস্করণ, ১৯৪১ সনে প্রকাশিত) বিনয় সরকার-বাঞ্ছিত এই গবেবণা-রীতির উজ্জ্aল দৃষ্ঠন্ত নজরে পড়ে। পূব্বগামীদের নামোল্লেখ করে ও তাঁদের প্রতি 凶্দ্木 জানিয়ে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শুধ্ বস্তুনিষ্ঠারই পর্চিচয় দেন নি-ঐ বিঘার কমোনতির ধারা বুঝাবার পক্কে

ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার
ঢনিষ্য-यাতীদের পথও সুগম করের রেথে গেলেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ঙবোধচল্দ্র সেন মহাশয় এবিষয়ের প্রতি নতুন করে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বহুলোকের ধন্ঠবাদার্হ হয়েছেন।

भূবগামীদের দান স্বীকার ন। করনে নতুন গবেষকের পক্ষে एয়তো অবিনয় মাত্র ; কিত্তু এর থেকেও লজ্জাকর ও ভয়াবহ অবস্থ| হলে| অপরের দান বা ग্থষ্টিকে সামান্ঠ একটু পরিবর্তন করে মৌলিক গবেষণ বলে নিজের নামে চালাবার পচেষ্ঠ। এখানে কিকুু এই চেৃ্ঠাকে শুধ্ বিনয়ের অভাব বলবো না, একে সোজাসুজি intellectual dishonesty, অসাধুত বা 'চুরি’ বनाই সঙ্গত। গবেষণ ও भাণ্ডিত্যের বৈঠকে মানুবের সবচেট়ে বড় অসন্মান এটাই। অবশ্য সস্মান ব। অসম্মান বোধ মাহুবে মাহুবে আলাদ।। একজনের বহু পরিশ্রমলক্ফ জ্ঞান বা প্রয়াস-জনিত সাধনার ফল ভোগ করছে আর একজনে - জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরকম দৃষ্ঠান্ত অনেকেই লক্ষ্য করে থাকেন; আবার তাঁদের কেহ কেহ হয়তে| ভুক্তজোগীও হয়েছেন। এই লক্ষণ বা দूব্বলত। শুধু এদেশের বৈশিষ্ট মনে করলে ভুল করা হবেপাশ্চাত্যেও এই লক্ষণ সমভাবেই বর্তমান। বিনয়কুমার একবার বর্তমান লেখককে বনেন বে, ইয়োরোপ থেকে ফিরে আসার অনেক দিন গর হঠাৎ একট। কাগজে দেখেন যে, তাঁর Hindu Achievements in Exact Science ( নিউইয়ক, s৯১৮, পৃঃ soo) গ্রন্থানির অধ্যায়গুনি কোন্ন। এক ইংরেজ পণ্ডিত সাময়িক পত্রে ধারাবাহিকক্গপে নিজের নাম্যে ছেপে চলেছেন। বিনয়কুমারের ঐতি ঐ ইংরেজ পণ্ডিতের অক্রিযোগের এ এক চরম দৃষ্ঠান্ত।

## বাংলার্ন নবজাগরনণ প্রীকৃ-রামট্মাহন যুগ

বিনয় সরকার তাঁর স্বদেশবাসীকে "বস্তুনিষ্ঠ" হতে উপদেশ দিয্যেছেন। এই বস্তুনিষ্ঠার আর একট। বিশেষ দিকও আছে। ত। হলে।

গবেবণ চাनাবার সময় নিজ মত ও পথ-বহিভূ'ত অন্ঠান্ মত ও পথের সন্ধান রাখt, তার যথোচিত বিশ্লেবণ ও ছুননায় মূन্য-নিক্রপণ করা। जাধারণত फ্গখ यায় লেখকেরা নিজ নিজ মত ও পথের বহির্ভূ ত তথ্যের বিশেব খেয়াল রাথেন না, আর রাখলেও ব্যক্গিগত বিদ্বৈব, দলগত বুদ্ধি, সপ্প্রায়ায়গ ঢেতনা বশাত ঐ সব তথ্যের ও ত麇র সন্ধান निজ নিজ রচনায় প্রান করেন ন।। কোনো জাতির বৈচিত্র্যশীল জীবনধারার অতিব্যক্তি বুঝাবার পক্ এই ধরণের বই একান্ততাবেই অসম্পূর্ণ। বাংলার নবজাগরণ বl "রেণেোঁস"-বিবয়ক বে সকল পুস্তক বা পুস্তিকা এयাবৎ বাজারে বের হয়েছে, তার অধিকাংশেই মূन গলদ হচ্ছে লেখকদের দৃষ্টির সংকীর্ণত। জাতির সর্বশ্রেণীর কাহিনী, বিভিন্ন মত ও পথথর পতিনিধিদের आলোচন। এসব বইঢ়ে পায়ই নজরে পড়ে না। জাতির জীবনেতিহাস রচনার নামে এইসকল পুত্তকে লেখl হয়েছে দনগত কাহিনী আর উপাখ্যান অথবা বিশেষ বিশেষ দল বা সন্প্রদায়েয়ে ইতিবৃত্ত। ঊनবিংশ শতাক্לী শেকে বিংশ শতাক্দীর প্যারন্ত পর্যন্ত বাংনার নবজাগরণের ইতিহাস লেখকের পক্ষে ঐ যুগের মুসনমান ও খৃষ্টানদের জীবনকথ্| বাদ দেওয়| কোনো মতেই চলতে পারে ন।, যেমন পারে ন ব্রাঞসगাজ্েে ইতিহাস লিখতে গিয়ে ‘প্রখর ব্যক্তিত্বালী’ বিজয়ক্বষ্ণ গোস্বামীর কথ্থ বাদ দেওয়।। বাংলার নবজাগরণেের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্ঘ্ অ অধ্যায় বাঙানীর পক্ষে ভারতের নান প্রান্তে বৃহত্তর বাংল্ল রচন। ও তারতের রাষ্ট্রিক সীगানার বাহিরে সাংস্ততিক দিগৃবিজয়ের সাধन।। রামমোহনের সময় থেকে ব। তারও পৃব্ব থেকে বাঙানীর বে নবজাগরণ লেই জাগরণের পরিণতি দেখা यায় ঊনবিশশ শতাক্দীর লেষে ও বিংশ শতাকীর স্চচনায় বাঙানীজাতির আত্মসচেতনতাবে দেশ্রেবিদেশে আ|্ম-প্রতিঠ্ঠার পচেষ্ঠায়। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেঁানন্দ এই ধারার দूই বিরাট প্রতিনিধি; তৎকালে বিদেশে

ইিতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার
চারত-প্রচারের ক্ষেত্রে ৩ই ছুই মহাকর্মীর সমতুল্য আর কেহই ছিলেন না। ১৮৯৬ থেকে ১৯২১ সন পর্यন্ত স্বামী অভোনানन্দ বিবেকানক্দের পদাক্ক অম্মসরণ করে ভারত-প্রচারের কাজে পাশ্চাত্যদেশে মোতায়েন ছিলেন। এহেন ব্যক্তির নাম বাঙানী জাতির ৬নবিংশ শতকের ইতিহালে বাদ দেওয়া ত্রুটি বিশেষ* (৩৭)। বিগত শতাবীর সপ্তম ও অغ্ঠম দশককর কাহিনী লিখত্তে গিয়ে ব্রাঞ্মসমাজের সংস্কারবাদ আর হিন্দুধর্মের পুনরভ্যু থানের (revivalism?) কাহিনী লেখার পরও একট। বড় দিক বাদ পড়ে থাকে, यদি না কৎ-প্রচারিত "পজিটিতিজহের" কাহিনী সেই সংগে লিপিবদ্ধ করা হয়। তथাকথিত ব্রাঞধর্ম বা হিন্দুধর্ম এই দুইয়ের অন্মগামী দন ছাড়াও বাংলাদেশে পজিটিভিজনের দ্বারা প্রভাবিত গোষ্ঠীর আকার-প্রকার তৎকানে নেহাৎ বড় কম ছিল ন। দ্বারকানাথ মিত্র থেকে যোগেন্দ্রচন্দ ঘোযের যে ঐতিহ ন। ৰ্ৰধিংশ শতকের বাংলার ইতিহাসে এক পকাণ্ড আত্মিক শক্তি। এসব ছাড়াও, একট। বিশেষ অর্থে রেণেসাঁস বিষয়ক লেখকদের রুনন
 বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে রামমোহন যে এক বিরাটতম পুরুষ ও

* (৩৭) পা凶্চাত্যদেশে, বিশেষতঃ আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্গের কাজকর্মের সম্বঞ্ধে বহ জ্ঞাতব্য তথ্য "The Life of the Swami Vivekananda" (Mayabati Edition, 1915, Vols. II, III and IV) গ্রন্থে ধর্রা আছে। এ বিষয়ে শ্রীরাজেল্দলাল আচার্ব মহাশয় "আমেরিকায় স্বামী অভেদানन্म"-শীীর্বক প্রবকগুলিতে ("বিষ্বাণাী", ভাদ্র—মাঘ, ১৩৪৮) প্রচুর গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৩০ সত়ন নিউইয়ক ণেক্ প্রকাশিত "Hinduism Invades America" গন্থে লেখক ডষ্টর উইণ্ডেল টমাস (Dr. Windel Thomas) আসের্রিকায় রামকৃষ্ আl্ন্গালন সম্বক্জে লিথত্ত গিয়ে মন্তব্য কর্রেছেন : "Paying more attention to history and his field of operation, Swami Abhedananda did more than his leader to adjust Vedanta to Western culture. Rather than overpower by flashing oratory, he seeks to convince by sweet reasonableness and a vast array of new and picturesque facts" (p.111),

যুগশ্রষ্ণ তাহ নিঃসন্দেহে স্বীকার্य। এ निয়ে পণ্ডিত সমাজে কোনে| মত-বিরোধ আছে বনে মনে হয় ন। ; কিক্তু বাংলার রেণেসাঁস-ইতিহাস রচয়িতার পক্巾 প্রাকৃ-রামমোহন যুগের অর্থাৎ ১৭98 থেকে ১৮১৪ गন পর্যন্ত সময়কার ইংরেজ ও অন্ঠান্য বিদেশী পণ্ডিতদের দানও শ্ধার সংগে স্মরণীয়।

১৭৭৪ সতে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন, কলিকাতায় "স্থ্পিম কোর্ট" স্शাপিত হয় ও বাঙালী হিন্দूদের কেহ কেহ ইংরেজী ভাবা শিক্ষার দিকে অগ্রসর হন। ঐ ঘটনার এক বছর পূব্বে অর্থাৎ ১৭৭৩ সনে ওয়ারেণ হেন্টিংসের আগ্রহে "বিবাদার্ণবসেতু" গ্রন্থ পণ্ডিতদের দারা রচিত হয়, তৎপরে উগ পারসিক ভাবায় অনূদিত হয় ও সেই পারশ্ঠ-অন্ববাদ থেকে ইংরেজীতে হালহেডের "Gentoo Code" (১৭৭৪) नाমে প্রকাশিত হয়।

অথচ স্বদেশত্ত, জাতীয়তাবাদী লেখকের। আজও মোটের উপর ঐ সকন বিদেশীর দান উপেক্ষ করেই চলেছেন, আর অনেকট। সংস্কার বশতই তাঁরা রামমোহনকে বাংনার নবজাগরণের প্রথম অধিনায়ক বলে চিহ্তিত করে থাকেন। এই দৃষ্টিতঙ্গীর পেছনে তথ্যের ও যুক্তির ফাঁক থেকে যায় অনেকখানি।

১৭৮১ সনে কলিকাত্র মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ১৭৮৪ সনে বাংলাদদশে প্রতিষ্ঠিত হয় "এশিয়াটিক সোসাইটী"। ‘खান্স্, উলকিন্স্, কোলব্রুক ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতাগোষ্ঠीর অন্তর্গত। এই সকল পণ্ডিতই হিন্দুজাতির প্রাচীন "ক্লাসিক"গুলির পুনরুদ্ধার ও প্রঢারের কাজে প্রথম অंগ্রসর হন। ১৭৮৫ সন্নে চালস’ উলকিন্স্ (১৭৫০-১৮৩৬) "ভগবদৃগীত" ইংরেजীতে অনুবাদ করেন। এই অহুবাদ গ্রন্থের নাম Song Celestial. এটাই সংד্刃ত ঢাবা থেকে ঐ্খথম উল্লেখযোগ্য ইংরেজী অন্ববাদ। ১৭৮৬ সনে" উইলিয়াম্ জোন্স্ (১৭৪৬-১৭৯৪) এশিয়াটিক সোসাইটীতে

যে সভাপতির তামণ দেন, তাতে উল্লেখ করেন যে, সংং্ন্ত, গ্রীক, লাতিন, গথিক, কেন্টিক্ ও পারসিক ভাবার উৎস একই। এই উক্তি বিশেব তাৎপর্যপূণ্ণ। এর ছু-তিন বছর পরর জোন্স্ আবার মনুসংशिত1 (Code of Manu) ইংত্রজীতে তর্জমা করেন। জার্মাণ চিন্তানায়ক নীট্সের উপর মনু-দর্শনের প্রতাব বিশেষ লকণীয়।

১৭৮৯ সঢ়ন কালিদাসের্র "‘শশুন্তনা" জোন্স্ কর্তৃক প্রথমে ইংরেজীতে ও পরে ঐ ইংরেজী অন্বাদাদ থেকে ফররস্টার (Forster) কর্তৃক জার্মাণ ভাবায় অনূদিত হয় (১৭৯১)। শকুন্তলার ঐ জার্মাণ অন্থবাদগ্রন্হ সংগে সংগে বিশ্ব-সংক্ষতির সেবক হার্ডারের (১৭৪8-১৮০৩) বিশেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই হার্ডারই "শশকুন্তল।" বই নিয়ে হাজির কর্রেন গ্যেটের (১৭৫০-১৮৩২) সাম্ন্ন ; গ্যেটট এই বই পড়ে আনন্দে আঘ্মহারা হয়ে উঠ্ঠেছিলেন, আর উক্তি করেছিলেন यদি কেউ বসল্ত \& ও শরতের, ফুল ও ফলের, স্বর্গ ও পৃথিবীর একত্র সমাবেশ দেখতে চান, তবে তাঁকে পড়তে হবে "xক্ুন্তনা"। "ক্রিয়েটিত, ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে (১৯৩৭, পৃः ১০৮) বিনয় সরককার निখেছেন: "And Herder introduced it (i.e. German rendering of Sakuntala) to Goethe on whom the effect was as tremendous as that of the discovery of America on geographers and of Neptune on students of astronomy". এই, গ্যেটেকেই বিনয়কুगার ইয়োরোপীয় সাহিত্যে রোমান্টিক আত্দোলনের প্রবর্তক (pioneer) বলে সম্ধর্ধা জানিয়েছেন আর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন यে, এই জার্মাণ কবিবর কতখানি শকুন্ত্নার ভাবে প্রতাবিত হয়েছিলেন। এই সব আলোচন্ন বিনয়কুমারের "দি ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া" গ্রন্থে ( লাইপৎসিগ, ১৯২২, পৃঃ >8৭-৪৮) স্ছান পেয়েছে।

১৭৯১ সনে কোলর্রুক কর্থৃক "হিন্দু আইনের সার" (Digest of Hindu Law) ও शाমিनটন কर्তृक "Hedaya" नागक মুসनगान আইন গ্রন্ই প্রকাশিত হয়। পর বৎসর বেনারসে লর্ড কণ্ণওয়ালিস কর্তৃক স্থাপিত হয় সংস্ততত কলেজ। ১৭৯৫ সন্ন রাশিয়ান পর্যটক জেরাসিম্ লেবেড্ফে, কলিকাতায় নিউ থিয়েটার বা বেংগল থিয়েটার প্রতিষ্ঠ। করেন ও গোলোকনাথ দাসের সহায়তায় ইংরেজী "ডিসৃগাইস্" (Disguise) नাটক বাংনায় অতিনয় করেন *(৩৮)।

১৭৯৬ সনে টমাস পেনের (১৭৩৭-১৮০৯) "এছ, অব রিজন্" (Age of Reason)) গ্রন্হ বাহির হর। অষ্ঠাদশ শতাকীর ধর্মগত গোঁড়ামির উপর এই বইয়ে তীব্র কবাঘাত মজুত হয়ে উঠঠছে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ও ছৃতীয় দশকে বাংলাদেশে এই গ্রন্ এক আলোড়ন ग্থষ্ধি করে *(৩৯)। প্গসংগত বলা প্রয়োজন যে, ১৭৮৯ থেক্ক ১৭৯৯এর দশকক ফরাসী দার্শনিক মঁতেস্কিউ (MontesquiEu) $-\infty$ ও ভनটেয়ার এবং ইংরেজ চিন্তাবীর হিউম ও বেন্থাঢের চিন্তাধারা বাঙানী ন্যায় ও ग্মৃতির অধ্যাপকদের কাছে এসে পৌঁছাতে থাকক। S৮০O श্ধাক্টে ( ৪ঠা dে) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কলিকাতায় স্ছাপিত হয়। উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) ও মৃত্যুঞ্জয় বিঘালঙ্কার (১৭৬২-১৮ゝ৯) यथাক্রমে অধ্যক্ক ও বাংলা ভাবার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। s৮৫8 সন পর্যন্ত টিকে থাকার পর সরকারী আদেশানুসারে এই কন্লেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

* ( $(\forall)$ See P. R. Sen's Western Influence in Bengali Literature, 2nd eation, 1947, p. 146.
* (৩৯) See Abhedananda's "India and Her People" ( निউইয়़ক,




এর পর ১৮০৮ সনে জার্মাণ কবি ও দার্শনিক শ্লেগেল (Schlegel) জার্মাণ ভাষায় "ভারতবাসীদের ভাবা ও জ্ঞান"-বিষয়ক বই ("On the Language and Wisdom of the Indians") প্রকাশ কর্নন। ইংরেজ পণ্ডিত রলিনসন (Rawlinson) এই প্রসংগে লিখখছেন : "This sudden discovery of a vast literature, Which had remained unknown for centuries to the Western world, was the most important event of its kind since the rediscovery of the treasures of Classical Greek literature at the Renaissance, and luckily it coincided with the German Romantic Revival' (Vide : The Legacy of India, Oxford, 1937, p. 32).

এর পর ১৮১৩ সনে বৃর্টিশ পার্লামেণ্ট ভারত সরকারের আয় बেকি ্রতি বছর ভারতীয়দের শিক্ষার বাবদ ১ লক্ষ টাক। মঞ্ঞুর করেন; কিক্তু কার্যক্ষেত্রে পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে ৬ল্লেখযোগ্য কোন কিছুই এবিষয়ে ঘটেনি। এর পর বৎসর অর্थাৎ $\langle ৮>8$ সনে রামযোহন রায় স্ছায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস সুরু করেন ও জাতীয় উন্नতির জন্ঠ নানাবিধ সংস্কারমূন্ন কর্মে প্রবৃত্ত হন। বাংলা তथা ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে ১৮>৪ সন একটি অতি স্গরণীয় বৎসর। এর গর ১৮ゝ৮ সতন ঞ্ঞীরামপুরের ক্রিশ্চান মিশনারীদের দ্বারা "দিগ্গির্শন" (Dig-Darshan) नামে বাংন্ন-ইংরেজী পত্রিক। স্ছাপিত হয়।

পুর্বোক্ত ঘটনাপঞ্জী থেকে স্পষ্ট স্ৎচিত হয় বে, প্রাক্-রামনোহন যুগের ইংরেজ ও জার্মাণ মনীবীদের ভারতীয় সংক্কতির পুনরুদ্ধারে ও গৌরব্বপ্যচারর অবদান এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বাংলার নবজাগরণের পশ্চাতে এঁঢদর সাধন শ্রদ্ধার সংগেই স্মরণীয়। অথচ পরিতাধের বিষয় বাংলার রেণোঁাাস-বিবয়ক গ্রন্ছকাররর। আজও রামমোহননর আমন্ন

থেকেই বাংলার নবজাগরণ লিপিবদ্ধ করে থাকেন-প্রাকৃ-রামমোহন যুুের বিদেশী जাবুক, নায়ক ও সষষ্াদের বড় একট্ট স্মরণপথে অনেন ন।। এই হিসাবে ঢাঁদের গ্রন্থ অসম্পূর থেকে গেছে। বিনয় সরুকার এই সব সাধারণ্যে উপেক্কিত ধারার প্রতিও বহ গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বার বার তাঁর গবেষকদের বनতেন ভে "দশানनী দৃষ্টি" দিয়ে অন্সসন্ধান চালানে। উচিত। তিनি একদিকে ছিলেন কট্টর বস্তুনিষ্ঠ আর একদিকে দশানनो দৃষ্টিতস্গীসম্পন্न চিন্তাবীর। তাই তাঁর গ্রন্থে ও রচনায় বিদেশীরা यত ভারতবাসীর ও বাঙালীর ক্বতিত্পের পরিচয় পেয়েছে আর রাঙানী ও ভারতবাসীর। তাঁর মারফৎ যত বিদেশীকে জানতে পেরেছে, এমন আর একালে অন্ঠ কোনো মানুবের রচনায় পাওয়। যায় ন।। এখানেও তাঁর বহুত্বনিষ্ঠ মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়। "বিনয় সরকারের বৈষঠকে" গ্থে দেশী-বিদেশী যত লোকের চিন্তা ও কর্ম নিয়ে আলোচন্গ লিপিবদ্ধ আছে, সমগ্র বাংল্ন সাহিত্যে একখানি গ্রন্ছে তা আর cোথাও নেই।

## ঢোক-সংস্কততি-বিষয়ক গবেষণ

আজকাল লোক-সংক্ষতি-বিবয়ক গবেবণায় বাঙালী পণ্ডিতেরা বিশেষ দরদশীল। ১৯৫০ সনে প্রকাশিত ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙ্গালীর ইতিহাস" ও ১৯৫৭ সনে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোবের "পচ্চিমবঙ্গের সংক্কতি" এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এই লোক-সংক্ষতিবিযয়ক গবেষণার ক্কেত্রেও বিনয় সরকারের দান নেহাৎ কग নয়। ১৯০৭ সনের জুন মাসে পতিষ্ঠিত হয় "মালদহ জাতীয় শিিক্ষ সমিতি" ও তাঁ়ই আবহাওয়ায় ঐতিহাসিক গবেবণার ব্যবস্থ। কায়়ে করেন বিনয় সরকার। মালদহের সহরে ও পল্লীতে প্রতি ববশাখ মাসে অনুঠ্ঠিত হয় শিব-পূজ ও সেই সংগে জনসাধারণের নাচ-গান-বাজনা। এসবের जাধারণ নাম গষ্ভীরা। গब্ভীরার পৃজা-পাবণ ও গান-বাজন "ছত্রিশ

## ইতিহাস-চ্চায় বিনয় সরকার

জাতের" সার্বজনিক উৎসব। মালদ্হের এই গা্তীরার প্রতাব বিনয়কুমারের জীবন ও যৌবন গঠনে এক প্রকাণ্ড আত্মিক শক্তি। বিনয়কুমার "বৈঠকে" বলেছেন : "গল্তীর। অगর,-গষ্তীরাই জীবনের আসল বনিয়াদ। জামতब্লীর গষ্ভীরাতে যেসব লোকজন দেখেছি সেই সব লোকজনের সংগে তুলন। করেই অন্থান্য লোকজনকে চিনেছি। গণ্তীরার লোকজনের জুড়িদারই পেয়েছি দুনিয়ার নানা পল্লী-xহরে। ১৯০৫-০৭ সনের ব্যক্তিঢের ঢেতর খুবজবরদস্ত, আধ্যাত্মিক শক্তিই ছিল পুড়াটুলির বারোয়ারি-তল আর জামতল্লীর গণ্ভীরা"* (80)। কাজেই মালদহের তরফ থেকে গবেষণার বস্তু হিসাবে গণ্ভীরার চচয়ে আর কোনোটাই বিনয়কুমারের দৃষ্টিতে বড় বিবেচিত হয়নি। গষ্তীরার পূজ্য ও উৎসবের ত্তের তিনি লক্ষ্য করেছিলেন গণশক্তির অতিব্যক্তি। কাজেই এই সার্বজনিক গধ্ঠীরার ইতিহাস লেখাবার - आগ্রহে বিনয়কুমার ১৯০৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে "মালদহ সমাচার" পত্রিকায় ঈঁচিশ টাকার পুরুস্কার ঘোষণ করেন। j৯০৮ সনে এক্ট। প্রকাণ্ড রচনা তাঁর হাতে এসে পেঁঁছালে।। লেখক ডাঃ হরিদাস পালিত। বংগীয় সাহিত্য পরিবৎ পত্রিকায় ঐ প্রবন্ধট। ছাপাবার ব্যবস্ছ করেন রামেন্দস্থন্দর তিবেদী (১৯০৯)। ঐ রচনাই পরিবতিত ও পরিমার্জিত হয়ে "আছ্שের গম্ভীরা" নামে গ্রন্থের আকারে বের হয় ১৯১২ সনে। এই বইয়ের মাল-মশল্গ সাगাজিক নৃতত্ট্ৰের অন্তর্গত। जনসাধারণের জীবনবিষয়ক তথ্য,—লোক-সাহিত্য, লোক-সংগীত, লোকশিল্প, লোক-ম্বত্য, লোক-প্রবাদ, লোকাচার-বিষয়ক তথ্য,-柿র পরিমাণে ঐ গ্রন্নে সনিবিষ্ট আছে। এইতাবে লোক-সং>্কতত-বিবয়ক এক উল্লেখযোগ্য রচনার সংগে বিনয়কুমার স্বদেশীযুগে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।
লোক-সংস্কতি-বিষয়ক গবেষণায় বিনয়কুমারের যে দর়দ তার প্রথম,

[^23]প্রত্যक आত্মিক উৎস মালদহহর গষ্তীর।। দ্বিতীয় ধ্রেরণণ আলে পণিচম মুল্মুক থেকে, ইয়োরোপের ইতিহাস থেকে। ১৯০৮-১০ সনে বিनয়কুমার বেশ কিছুদিন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের লোকসাशिত्য, नোক-नাট্য, লোক-बृত্য-বিবয়ক চর্চায় মসগুল ছিলেন। সেই স্২ত্রে তাঁর পরিচয় ঘটট জার্মাণ চিন্তাবীর হার্ডারের (১৭৪৪-১৮০৩) সংগে *(8د)। "হার্ডার ছিলেন 'ফোলক্' দর্শনের ঋবি। জনসাধারণের

[^24]আত্ম, জাতিগত চেতন।, জাতীয় চিত্ত ইত্যাদি জিনিষ তিনি দেখতে পেতেন লোক-সাহিত্যে, লোক-শিল্পে, লোকাচারে, লোক-সঙ্গীতে।" "नোক-চর্চা"র বিষয়ে বিনয়কুমার হার্ডারের চিন্তাধারা থেকে কি পরিমাণ প্রেরণ পেয়েছিলেন, তা তিনি নিজেই "বৈঠকে" স্পষ্ঠভাযায় স্বীকার করেছেন (বৈঠকে, ১ম খণ্ড, পৃঃ৩৭০-৭১)।
"আঘেরে গষ্টীরা" প্রকাশিত হবার পর মূলত এই বইয়ের উপর তিত্তি করে বিনয় সরকার রচন্য করেন "দি ফোলক্ এলিমেন্ট ইন্ হিন্দু কালচার" নামক গ্রন্থের পাগুলিপি (১৯১৩-১৪)। ১৯১৭ সনে ঐ বই বিলাত থেকে ছাপা হয়ে বাজারে বের হয়। প্রসংগত বলা প্রয়োজন বে, "আঘের গষ্তীরা"-য় ব্যবरৃতত তথ্য ছাড়াও অন্ঠান্ঠ নতুন নতুন তথ্য ঐ গ্রন্থে ঠাই পায়। गালদহের গন্তীর। ব্যতীত বাংলাদেশের অন্যান্ঠ জেলায় প্রচলিত লোক-নৃত্য, লোক-বাঘ ও লোক-সপীতের ব্ত্তান্তও ঐ গ্রন্থে বর্ত্মান। তাছাড়।, বিনয় সরকারী ব্যাখ্যা ও সমালোচনাও ঐ ইংরেজী বইয়ের আর এক লকণীয় বিশেবত্ব। এই দুই গ্রন্থ তৎকালে দেশে ও বিদেশে বহু পণ্তিতকে হিন্ডুাতির বারোয়ারী উৎসব বা লোক-সংপ্কতির গুরুত্ব সন্বন্ধে সজাগ করে তুলেছিল। "ম্যান্চেৃ্টার গার্ডিয়ান" পত্রিকায় এই বইয়ের সমালোচন্। করেছিলেন অধ্যাপক টি. ডবলিউ. রিস্ ডেতিড্স (Prof. T. W. Rhys Davids)। বিনয়কুমারের ঐ ইংরেজী গ্রন্থ গুর্সসদয় দত্ত প্রবর্তিত "ব্রতচারী নৃত্য"-আন্দোলনের পেছনে আংশিকডাবে হল্লেও আच্নিক ‘্রেরণণ বোগায় ("বিনয় সরকারের বৈঠ১কে", ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭) ।

লোক-সংপ্ততি-বিষয়ক আলোচন। বিনয় সরকারের অন্যান্ঠ বইই়্েও অল্পবিস্তর ছড়ানো রয়েছে, —বেমন "ক্রিয়েটিিত ইণ্ডিয়া" ( ১৯৩৭, পৃঃ ৩৪৮-৩৫৭), "ইন্ট্রোডাকশান টু হিন্মू পজিটিভিজম্" ( ১৯৩৭), "তিলেজেস্ অ্যাণ্ড টাউনস্ অ্যাজ, সোথ্যাল প্যাটার্ণস্" ( s৯৪s, পৃঃ

১৮৭－১৯২ ），＂পোলিটিক্যাল ফিनজফিজ，সিন্স，১৯০৫＂（ দ্বিতীয় খণ্ড， ছৃতীয় ভাগ，১৯৪২，পৃঃ ৫৩－৬৫ ）প্রভৃতি গ্রন্থে। বাঙালী জাতির স্থষ্ঠ সাহিত্য ও সংক্কতির ভেতর লৌকিক－লোকায়তের স্থান অতি বিপুল্ন ও সুবিস্তৃত। বিनয়কুমারের মতে হিন্নুধর্ম বা আর্য－সং＞্কতত সেকালের বাঙালীর পক্ষে＂বিদেশী মাল＂। বাংলার＂অনার্য＂নরনারী এই বিদেশী ‘আর্য’ ধর্ম ও সংস্কততকে নিজ ধর্ম ও সংক্কতির বশে এনেছিল＊（ 8২）। ＂তথাকথিত आর্য－ধর্ম ও সংক্কতত অनার্য বাঙাनীর প্রভাবে পড়িয়া অনার্বীক্বত হইয়াছে। ইহাকে বলিব অবাঙালী সংস্কুতির বাঙালীকরণ। হিন্দুধর্ম ব｜বৌদ্ধধর্ম অনায়াসে বাঙালীদের জয় করিয়া লইতে পারে নাই। বাঙালী ধর্মের নিকটও ইহানের মাথা নোয়াইতে হইয়াছে।＇পারিয়া＇অর্থাৎ অনার্য বাঙালী ব। কাক ও পায়রাজাতীয় নরনারীর সংস্ক্রতি ও ধর্মের সংগে বৈদিক ও বৌদ্বধর্মের একট। বোঝাপড়া বা আপোব，সমঝ্ৰোত। ব। সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল ！ુ••• বাঙালীর ग্থষ্টিশক্তি ইস্লামকেও সহজে পথ ছাড়িয়া দেয় নাই। হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মের মতো ইস্লামকেও বাঙালীদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। প্রাচীনকালের মতে｜মধ্যযুডেও বংগ－সংক্কতির ভিতর जো－আঁসল্গ ক্ষষ্টির আসর গুলজার ছিল। जেl－আঁস্লামি সনাতন

[^25]চিজ＂（ বৈঠকে，：ম খণ্ড，পৃঃ ৫৭＞－৫৭२ ও ৫৭৮－৫৭৯）। অন্ঠত্র ঐ প্রসংগে বিনয়কুমার বলেছেন ৫ে＂অनেকবারই বनা হইয়াছে যে ＇অनार्य＇，आদিম，বুন্নে，＇পারিয়া＇，＇কাক－পায়রা＇，পাহাড়ী ইত্যাদি নরনারীর ধর্ম ও／বা সং＞্কুতি হইল বাঙালীর থাঁটি স্বদেশী ধর্ম ও／ব｜ সংক্কুতি। এইটাই ভিত্তি বা গোড়ার কথ্। তাহার পর সকল যুগেই নেশী－বিদেশীর সন্মেলনে বংগধর্ম ও বংগ－সংস্ক্রতির ক্রম－বিকাশ। বংগ－ সং＞্কুতি দ্রে－ホাঁস্লামির বিপুল বিশ্বকোব। বংগ－সং＞্কুতির বনিয়াদ বলিলে একমাত্র তथাকথিত বংগদেশের তিতরকার লোকজনের ক্বষ্টি বুঝ্রিতে হইবে ন।। नেপাল，তিব্বত，ভুটান，চীन，ভ্রঞ্মদেশ，আসাম একদিকে এবং উড়িষ্য।，ছোট－নাগপুর，বিহার অন্ঠাথ্য দিকে খাঁটি স্বদেশী পারিয়া ব। চিড়িয়｜－জাতীয় বাঙালী নরনারীর ‘হাড়মাস’ এবং সংস্ক্রতি জোগাইয়াছে। नৌকিক বা লোকায়ত বংগ－সং＞্কততির বনিয়াদ বিপুল এবং স্ববিস্থৃত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ।
－＇‘বনিয়াদটl－সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতর্রপপ আলোচনা চনে। বাঙালী হিন্নু ও বাঙালী মুসলমানদের আচার－ব্যবহারে ও চালচলনে মিল আছে। কার্ কী？সাধারনের ধারণ，－शिन्দूদের কেহ－কেহ মুসলমান হইয়া যাওয়ায় এইক্রপ ঘটিয়াছে। কথাটার তিতর কিছু সত্য আছে ；কিन্তु आসল কারণ，－হিন্দুধর্মের মতে। মুসলমান－ধর্মেও অनার্য বাঙালী আদিম লোকদের আচার－ব্যবহার আর চালচলন ঢুকিয়া গিয়াছে। হিন্দু ও মুসनমান ছুই ধর্মেই ‘বাঙ লামি’－র প্রলেপ পড়িয়াছছ। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের উপর বাঙলার খাঁটি স্বদ্রেীী সং＞্কতত দিগ্বিজয় চালাইতেছে। এই কথাট। মনে রাখিলে বাঙালী হিন্দু এবং মুসলমানদের রীতিনীতির ভিতর ঐক্য ও সাদৃব্ৰগুলা সহজে বুঝিতে পারিব। দूই সংস্কতিই ‘বাঙালীকর্গ＇র প্রভাবে অনেকট। একর্রপ দেখাইয়া থাকে＂ （ ．বৈঠকে，১ম খণ্ড，পৃ：৫৮০－（৮৮）দ্রষ্ঠব্য）।

এই বিষয়ে বিনয় সরকারের ইংরেজী প্রবন্ধ "ক্যালকাট। রিতিউ"-তে বাহির হয় ১৯৪১ সনের এখ্রিন गাসে। পবন্ধের নাম ছিল "Bengali Culture as a System of Mutual Acculturation" অर्थाৎ ‘বংগ-সংক্কতির লেন-দেন’। ঐ এবন্ধে বাঙানী হিন্দুদের দেব-দেবী,यেगन நूर्গ, नল্গী, জগদ্ধাত্রী, কাनী, চণ্ডী, সরস্বতী, রাধ।, মনস।, শীতল এবং ক্বষ্ণ, কার্তিক, গণেণ, দক্ষিণরায় ইত্যাদি-সম্বক্ধে তিনি বলেছেন বে ঐগুলি নোটের উপর বাংনার নিজস্ব স্থষ্ট। "Durga, Lakshmi, Jagaddhatri, Kali, Chandi, Saraswati, Radha, Manasa, Sitala, and other goddesses worshipped by the Bengali men and women of the diverse castes are virtually unknown in the rest of India except as mere names or metaphors. These goddesses are the Bengali women,mothers, sisters, wives and daughters,-anthropomorphically and perhaps romantically and idealistically elevated to the dignity of divinities by the Bengali realistic imagination and creative spirit. So are Krishna, Kartic, Ganesh, Dakshina Roy and other gods of the Bengali people nothing but Bengali men,-fathers, brothers, husbands, and sons. It is the boys and girls, the men and women of Bengal, who are adored, lionized, loved and worshipped by the Bengalis in the aesthetic atmosphere of a few songs, chants or hymns in alien Sanskrit, the meaning of which is understood by hardly anybody, very often not even by the priest, in any case, not by more than a few handfuls of
the intelligentsia" ( $8 ৩$ )। এই সকन मत्তব্যের বাংन তর্জम
 "বিনয়বাবুর প্রধান কথা,—হাজার-হাজার বছর ধরিয়া বাঙালীদের আসन ধর্ম বাঙালী-ধর্ম-হিন্দूধর্ম নহে। আর নেহাৎ यদি হিন্দू বলিতেই হয়, তবে বলা উচিত যে, উহ্া বংগ-হিন্দূধর্ম। এই বংগ-হিন্দूধর্ম পাঞ্জাবী, কনোজীয়, তামিন এবং অন্যান্ম হিন্দूর্ম হইতে প্রায় সম্পূণ্ণ আলাদ্গ চিজ। দুর্গ, লग্মী, জগদ্ধাতী, কাनী, চণ্ডী,
 পূজা বা মানত, কিংবা পরব, বাঙলাদেশের বিভিন্ন জাতির বহসংখ্যক নর-নারী করিতেছে, অন্যান্ঠ প্রদেশে তার কোনে। অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। অথবা সেই সকল অবাঙালী পৃজার গড়নে আর বাঙালী পূজার গড়নে আকাশ-পাতাল ফারাক। এই সকন দেবীরা আসলে সবাই বাঙালী নারী,—বাঙ, ল্ার ঘরে-ঘরে বিরাজিত মা, বোন, श্ত্রী ব। মেয়ে। বাঙালীর বস্ত্তনিষ্ঠ কझ্পনাশক্তি, মানব-ঐ्थীতি ও ग্থষ্মিপ্রতিভ এই সকল বাঙালী মেয়েকে দেবীর আসনে বসাইয়াছে। আবার শিব, ক্বষ্ণ, কাত্তি, গণেশ, দক্ষিন রায় প্ৃতৃত দেবন আসলে বাঙালী পুরুব ছাড়া আর কিছুই নহে—এরা বাঙালীর প্রতি গৃহের বাবা, ভাই, স্বামী বা ছেলে। বাঙানীরা যখন নানাপ্রকার স্তব-স্তুতি ও অবোধ্য সংঙ্তত মন্তর আওড়াইয়া এই সকল দেবদেবীর পূজ্জ করে, তখন তাহারা বাঙালী ছেলেমেয়েরই তারিফ, করে, তাহাদের নিজ হাতে গড়া জিনিষই পূজা করে। লোকায়তের জয়-জয়াকার চলিতেছে বাঙালী সমাজে।

[^26]"বাঙানীর হিন্দুধর্মে লৌকিক-লোকায়তের, বাত্তেবের আর মানুবের ও সংসারের স্ছান ঘুব বেশী। ইহ্গ তथাকথিত আধ্যাঘ্صिকতায় তরপুর, —এইद्रপ বना नেহাৎ গা-জুরি মাত্র। কম্-সে-কম् এইক্রপ বলিলে बোল आना সত্য বना इয় ना। দেবদেবীগুলি বাঙালীদের निজग্ব, স্বাধীন ग্থたি। এই সবই বাঙালীর বাচ্চ।। শক্তি, স্বাস্থ্য, সম্পা ও উদ্ঘমের মৃত্ত্রাপে অথবা खষ্ঠাক্রপে এগুলি বাঙালীর মগজ ও হুদয় ইইতে বাহির হইয়াছে। বাঙালীজীবনের অগ্রগতির জন্ঠ বাঙ্লার নরনারীকে মজ,বুদ ও কর্মঠ করিয়া তুলিবার জন্ঠ এই সকল দেবদেবীর জन्म। বাঙালী মানবিকতার অন্যতম ख্রেষ্ঠ নিদর্শन হইন বংগ-হিন্দूধর্ম।
"'মঙ্গन'-সাহিত্য, পাঁচালী, उ্রতকथा ইত্যাদি काशिনী, গান ও ছড়ার তিতর বাঙ্লার নরনারী পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে মাহৃষময় করিয়া ছাড়িয়াছে ....বংগ-হিন্দুধর্মের পূজা-পার্বণের আবহাওয়ায় প্রায় ভোন আনাই লৌকিক, অনার্য, পারিয়া, 'বাঙালী'। সংস্কতের ঢোঁয়াচটুকু বাদ দিলে বংগীয় হিন্দুধর্মে আর্যামির টিকি প্র্যন্ত দেখ यাইবে কিন্| সন্দেহ। ইহার মুড়ো হইতে পl পর্যন্ত প্রায় সবই ‘বাঙ,্লামি’তে ভরপুর। আর্यামির তোয়াক্র। রাখl বাঙালীর ধাতে সয় ন।। বাঙানীর বাচ্চ| হাড়ে-হাড়ে ‘লোকায়ত’। ‘লোকায়ত’ বা লৌকিক অংশ বাদ দিলে বংগ-সংক্কততির প্রায় সব-কিছুই বাদ পড়ে" ("বিनয় সরকারের বৈঠকক", ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮২-৮৩ ও ৫৮০)।

বাংনার লোক-সংক্ততি ও লোক-সাহিত্যের ব্যাখ্যায়ও বিনয় সরকার ধর্মীয় বা আধ্যাত্নিক ব্যাখ্যা মোটের উপর বয়কট্ করে চলেছেন। তার পরিববর্তে তিনি কায়েম করেছেন বস্তুনিষ্ঠ মানবব্যাখ্য।। হাজার বছরের পুর্রাণে। বাংলা সাহিত্যে যে সকল পণ্ডিত দেব-দেবী ও ধর্মসম্প্রদায়গুলির অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু দেখতে নারাজ, তাঁদের সংগে বিनয় সরকারের প্রথম হতেই আড়ি। বাঙালীর সাহিত্য-বিকাশে ও লোক-

সংস্জতির রকমারি গড়নে তিনি বস্তুনিষ্ঠ।, সংসারনিষ্ঠ।, ইब্রिয়নিষ্ঠ। ও মানবনিষ্ঠার প্রেরণ ও পরিচয় পেয়ে থাকেন। তিনি বলেন : "The sex-element is as important a factor in Hindu culture as the folk-element. Instead of starting with the hypothesis of Vaisnava poetry as being the metaphysics or allegory of God and the soul it should be more reasonable to begin with the objective anthropological foundations of daily sex-life among the cowherds, cultivators and other teeming millions"* (88)। হिन्দूজাতির সাহিত্য ও সংস্কতির এই ধরণের ব্যাখ্যা বিনয় সরকার ১৯১৩-১৪ সন থেকেই দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রমাণ স্বক্রপ "न्যত্, ইন্ হিন্দু লিটারেচার" ( হিন্দু সাহিত্যে ধ্রেনের কথা, টোকিও, ১৯১৬), "হিন্দু ज্রার্ট ইটস্ হিউম্যানিজম্ অ্যাণ্ড মডার্ণিজম্" ( হিন্দू শিল্প-কলায় মানবनिষ्ঠे। ও आধুनिकত।, निউইয়ক, ১৯২০), "এস্থেটেক্কস্ অব ইয়ং ইণ্ডিয়"" ( যুবক ভারতের সৌন্দর্যতত্ট্, কলিকাতা, ১৯২২), ও অর্দ্ৰেনুকুমার গাञ্গুলो সম্পাদিত ইংরেজী "ক্গপম্" পত্রিকায় পকাশিত প্রবন্ধগুনি (কলिকাত।, ১৯২১-২৭) উল্পেখ করা চলে। এই সকল বইয়ে তিनि হিন্দু সাহিত্যের "c্রেমতত্ত্ব" সম্বক্ধে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বদলে বলেছেন যে উহ্গ আসলে সাধারণ মাহুবের যৌন জীবনেরই অতিব্যক্তি। হিন্দুসাহিত্যের প্রেমতন্ট্ব সম্বন্ধে এই নয়া ব্যাখ্য। বিনয় সরকারের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস ব্যাখ্যারই একট। অংশবিশেষ।

এই সকল আলোচন্| থেকে স্বভাবতই বলা চলে যে বংগসংস্কততর বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনায়ও বিনয় সরকার বাঙালী গবেষকদের

[^27]অন্থতম প্রধান পথ-প্রদর্শক। ইদানীংকালে যিनि বিনয় সরকারের এই দানের প্রতি পণ্ডিত সমাজের ছৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তিনি হলেন "বাংলার পুরাব্বৃত্তচ্চা-"র লেখক শাত্তিনিকেতনের অধ্যাপক পবোধ চन্দ্র সেন মহাגয়। উক্ত রচনার এক স্ছনে তিনি नিখেছেন ( পূর্বাশH, आথ্বিন, ১৩৫৮ বl সেপ্টেন্বর ১৯৫১): "একথাও বলা প্রয়োজন যে, নীহার্র্জনই (‘বাঙানীর ইতিহাস’-রচয়িতত নীহাররঞ্জন রায়) यে বাংলার ইতিহাসে লোকবৃত্তকে পথম গুরুত্ব দান করলেন তা নয়। তাঁর পৃর্বেও ক্কে কেউ লোকব্ব্তের গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন। বোধ করি বাংলার লোক-সং>্कতির প্রতি প্রথম দৃষ্টি দেন রবীক্দ্দনাথ এবং তারপরে এক্ষেত্রে সক্রিয়তাবে পবেশ করেন বিনয়কুমার সরকার। জনসাধার্ের জীবনयাত্রা ও সংক্কতির কথাই বে বাংলার ইতিহাসের আসল কথ্ৰ, বিনয়কুমারের বহ গ্রন্থেই ( বেমন Folk-Element in Hindu Culture, s৯s৭; Positive Background of Hindus, Sociology, ১৯১৪, দ্বিতীয় সং ১১৩৭) তা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ঘোবিত হয়েছে। 'বিনয় সরকারের বৈঠকে’ গ্রন্থের প্রথম খত্ডে ( ১৯88) তার প্রচুর নিদর্শন আছে ( যেমন-৩৬৭-৭২ এবং ৫৬৮-৮৬ পৃষ্ঠায় )" পবোধবাবু আরও ছঃখ করে লিথেছেন যে: "এই গ্রন্থে ('বিনয় নরকারের বৈঠকে') কয়েক বারই নীহার রায়ের উল্লেখ আছে ; কিত্তু বাঙালীর ইতিহাসে বিনয়কুমার ব। তাঁর কোনে। রচনার নাম চোথে পড়ন ন।"

## বিনয়ক্রমার্নের গচ্--রীতি

বাংল্গ তাবায় ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র ইত্যাদি. বিষয়ক গবেবণার ক্ষেত্রে বিনয় সরকার আর একটি কারণেও স্ঘরণীয়।

ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার
স্বদেশী आন্দোলনের সময় (১৯০৫-১৯১১) বা তৎপরবর্তী যুগ্গেও বাংলা ভাষায় এই সকন বিঅা-সন্বন্জীয় উচ্চতর আলোচনা বিশেষ প্রায় হতো ন—আলোচনার উপযুক্ত ভাষাও অনেক সময় পাওয়া যেতে| ন।। বাংলা ভাবার এই অভাব দূরীকরণের ব্রত বিনয়কুমার সজ্ঞানে গ্রহণ করেন ও প্রয়োজন মত নতুন নতুন শক্দ ও পরিডাবা গঠন করতেও অগ্রসর হন। বাংनা সাহিত্যে একাनে যে সকन প্রতিভাবান পুর্সুষ স্টাইল বা রচনাশৈলী निয়ে পরীক্小 করেছেন, বিনয়কুমার নিঃসন্দেহে তাঁদের অन্থতम। "তাহার অতিব্যক্তির जঙ্গীতে একটি বিশিষ্টত। ছিন। তিনি নিতান্ত সহজ এবং সর্লতাবে ছুক্গহ এবং জটিন বিষয়ের বিশ্রেষণ করিতে পারিতেন। বাংলা সাহিত্যে এইতাবে তাঁহার লেখায় একট। ‘‘্টাইল’ গড়িয়া উঠে"* (8৫)। এই বিষয়ের প্রতি "যুগান্তর" পত্রিকার সম্পাদক বিবেকানক্দ মুখ্োপাধ্যায় মহাশয়ই - সর্বপ্রথ্ম বর্তমান লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিনয় সরকারী ‘স্টাইনে’র প্রথম বৈশিষ্ঠ্য ছোটবহরের বাক্য-রচনার দিকে স্স্প্টষ্ট बোঁক। পাঁচ-সাত লাইন জুড়ে এক-একটl বাক্যের বহর ঢালাতে তিনি অত্যস্ত নन। দশ-বারোট। ব। তারও কম শক্女ে বাক্যুগুলিকে পরিপূণ্ করাই ছিল তাঁর দস্তুর। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হनো, তিनি তাঁর গঘরীতিতে সাধু শক্দের সংগে গ্রাম্য, মেঠে, চন্তি শক্দের পাশাপাশি পয়োগ অর্ণাৎ "গুরু-চাণ্ডালি"র সজ্ঞান ব্যবহার করেছেন। এই "গুরু-চাণ্ডালি" ভাষা পয়োগের দিক থেকে বিনয়কুমার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অ'্ষয়চন্দ্র সরকার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও शীরেক্দ্রনাথ দত্তকে গুরুস্থানীয় বিবেচন করেছেন। তবে গুরু-চাণুালির প্রয়োগে তুাঁরা যেখানে মাত্রা টেনেছেন, তারপরেও এই মাত্রা বহছূর টেনে নিয়ে

[^28]গেছেন পমথ চৌধুরী；আবার बমথ চৌধুরী যেখানে থেমেছেন， তারপরেও গুরুচাণ্ডালির गাত্রা টেনেছেন বিনয়কুমার। সাধু বা গুরু－ গষ্ভীর শক্দের পাশে শুধু হাল্क｜বা চল্তি শব্দ পয়োগ করেই তিনি সত্ুुষ্ঠ थाকেন नि ；তিनि ধয়োজनমত হিन्দो，উছू，ফার্শী ভাবা থেকে শব্দ আহরণ করতেও সচেষ্ট ছিলেন，আর সেগুলিকে তিনি গেঁথে দিয়েছেন সাধু－চল্তি বাংলা শক্দের গাবে। এই রকসারি শব্স－সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছে তাঁর বহ জোরালে বাক্য। ফলতঃ，＂বিনয় সরকারী স্টাইল＂ नाমে একটি বিশিষ্ট ও স্বাতন্ত্যশীল রচনা－কৌশল বাংলা সাহিত্যে গড়ে উঠেছে।＂xনিবারের চিঠি＂তে শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস একবার निথেছিলেন：＂দেশের লোককে কাজে উদ্দু，দ্ধ করিবার জন্ঠ তিনি নিজশ্ব ভাবা ও Јঙ্গি গড়িয়া লইয়াছিনেন，হাত－পা ছুঁ ড়িয়া অপ্রচলিত ও বিচিত্র শব্গ প্রয়োগ করিয়া নিজের মনের ক্巾 প্রকাশ করিতে দ্বিধা করিতেন না। এই অঙ্গি ও ভাবা অনেকের উপহাসের বস্তু ইইয়াছে，কিত্ু বিনয়কুমান্র কথনও দনেন নাই；তাহার কারণ তিনি गনের মধ্যে কিছूই अস্পষ্ট রাখিতেন ना，एাঁকির সহিত ঢাঁহার কোনও কারবার ছিन ना＂：（8३）। অর্थाৎ সংক্ষেপে সজनীবাবুর বক্তব্য হলো এই বে， বিনয়কুমারের＂অপ্রচলিত ও বিচিত্র শক প্রয়োগ＂লেখকের প্রকাশতঙীর একান্ত ছর্বনত। ব। সাহিত্যিক অক্ষমতার পরিচায়ক। কथাটl বেएুঁসভাবে লিথে ফেলে শ্রদ্ধেয় সজनীবাবু বড়ই কাঁচা কাজ করে ফেলেছেন। ভাবাজ্ঞানের অতাব ও ছুর্বলত। याँদের，তাঁর। সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন নতুন স্টাইলের প্রবর্তন করতে পারেন না－ ব। এ দঃসাহসের পথও মাড়ান ন।। याँরা এই দুঃসাহসের কাজে অগ্রসর হন，नানা হ্র্টি－বিচ্যুতি সত্ট্ও ঐতিशাসিক তাঁদের সম্বর্ধন जাनाয়। বাংল সাহিত্যের অধ্যাপক बীরানन्म ঠাকুর এক পত্রে
＊（8৬）अनिबान्रেत्र চिऐि（ অগ্রহায়ণ，১৩৫৬，পৃঃ २०৮）।

ইতিহাস－চর্চায় বিনয় সরকার
（ ক্বষ্ণনগর，২২｜৪｜৫৩）বর্তমান লেখককে বিনয়কুমার সন্বন্ধে বলেন ： ＂তাঁর আইডিয়া ও প্রকাশভঙ্গী আমায় মুগ্ধ করে দেয়।＂

শান্তিনিকেতন কলাতবনের ভূতপূব্ব কিউরেটার ও＂ইণ্ডিয়ানা＂ নামক গ্রন্থপঞ্জী－বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক，কাশীবাসী সতীশচন্দ্র গুহ ＂বিনয় সরকারের বৈঠকে＂（ প্রথম সংস্করণ，১৯৪২）বিনয়কুমার ব্যবহৃত नতুন নতুন শক্দের এক তালিকা প্রস্তুত করে পাঠিয়েছেন। প্রথম ণেকে ১০৯ পৃষ্ঠার মধ্যেই শতাধিক নতুন শক্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে সমালোচক উল্লেখ করেন। গুহ মহাশয়ের মতে এর＂অनেকগুলিরই প্রথম ব্যবহার বিনয় সরকারের মুখে ও কলমে আসিয়াছে। কবিদের মধ্যে প্রথমে মধুস্टদন দত্ত কতকগুলি নতুন শ্দ ও ক্রিয়াপ斤 স্থষ্টি করিয়াছেন；পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত করিয়াছেন। অপরাপর লেখকদের মধ্যে বিনয় সরকার অनেক－কিছু প্যোগ করিরিতেছেন।＂এই নতুন নতুন শক প্রয়োগ ও＂গুরু－চাণ্ডালি＂র পরীক্ষামূলক প্রচেষ্ঠায় বিনয়কুমার যে সর্বত্র ব। সর্বাংশে সফল হয়েছেন， সেকथ কেউ বলবে না；কিক্তু এই নতুন স্টাইল সংক্রান্ত পরীক্ষায় তিনি যে আবার বহুল পরিমাণে সার্থকভাবে উত্তীণও হতে পেরেছেন， ＇সে－কথাও অস্বীকার করার যো নেই। সম্প্রতি প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের গঘরীতি সম্বন্ধে কোনো কোনে｜সমানোচক এই অভিযোগ ঊত্থাপন করেছেন যে＂চলতি তাষারীতির অন্যতম প্রধান প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় শক্তিশালী গছলেখক，তবে সত্যের খাতিরে মানতেই হবে， তাঁর ভাবারীতিও অতিমাত্রায় অঙ্গিসর্বস্ব। ভঙ্গি বাদ দিলে বীরবলী গছ্যের বিশেষ কিছু থাকে ন। বীরবনী গছ্ছের উপর গভীর বিষতয়র ভর কোনদিন সয় नি এবং দেখ্খ গেছে，প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে আদর্শ ধরে নিয়ে পরবর্তীকালে যে－সব লেখক আমাদের দেশে সাহিত্য রচনায় প্বব্তত্ত হয়েছেন，তাঁদের কে৬ চিন্তাগাষ্তীর্য আয়ত্ত＂করতে

পার্রেন नि＂（89）। কথাগুলির মধ্যে অতিশয়োক্তি দোব নিশচয়ই রয়েছে，তার প্রধান কারণ একসংগে সমালোচক বহ সুধী ব্যক্তি ও সাহিত্য－সাধকের প্রতি ইংগিত করেছেন। ত大ে প্রমথ চৌধুরী সন্বক্ধে সমালোচক যে উক্তি করেছেন，ত। মোটের উপর মিথ্যা নয়। বিনয় সরকারের ভাবারীতি বা স্টাইলের বিরুদ্ধে যাঁদের অভিযোগ，ঢাঁরাও একথ্ট বনতে পারবেন ন। বে বিনয়কুমারের গঘরীতির উপর গতীর এ গুরুগণ্তীর চিন্তার ঢর সয় ন।। এ বিবয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ＂বিনয় সর कারের


প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিনয় সরকারের ব্যবহৃত শক্দাবनীর অনেকগুলিই আজ আর সাহিত্যের আসরে অপাংক্তেয় নয়।＂আড্ড｜＂，＂ওয়াকিব্－হাল＂，＂গোড়াপত্তন＂，＂গড়ন＂，＂তোয়াক্কা＂， ＂তারিফ＂，＂বাঘা বাঘা＂（ পণ্ডিত বা ব্যাঙ্巾 ），＂গণ্ডা গબ্ড＂，＂নয়｜নয়｜＂， ＂দনিয়｜＂，＂লড়াই＂，＂ইজ্ছদ্＂，＂বস্তুনিষ্ঠ＂，＂यুক্তনিষ্ঠ＂，＂বোiাধিনিষ্য＂， ＂শক্তি－ধর্মী＂，＂হিংসা－ধর্মী＂ইত্যাদি শব্দ একালের সান্প্রতিক সাহিত্যে， সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকীয় রচনায় নজরে পড়ে। এমন কি প্রবীণ সাহিত্যিক গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী মহাশয়কেও লেখি তাঁর রচনায় ＂বিनকুল বদ্লাইয়া গেল＂，＂কসুর করেন নাই＂ইত্যাদি শক্দাবলী ব্যবशার করতে। বিনয় সরকারের স্টাইলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে যেট। বড় অতিযোগ তা হলো তিनি বাংল্ ভাবার জাত মেরেছেন। ब্রবীণ সাহিত্য－রসিক অধ্যাপক ত্রিপুরাশ্কর সেন＂অধ্যাপক বিনয়－ কুমার সরকার ও বাংল্ল তাবা＂প্রবন্ধে লিখেছেন ：＂光রা বাংল্ল ভানার আভিজাত্য－রক্ষার পক্ষপাতী，ঢাঁর। বলেছেন－বিনয়বাবু বাংলা ভাবার জাত মেরে চরম অবিনয়েরই পরিচয় দিয়েছেন। বিনয়বাবুর তরূ থেকে এ কथার বিনীত উত্তর হচ্ছে এই যে，বাংল্া ভাবার

[^29]
## ইতিহাস－চর্চায় বিনয় সরকার

জাতট এতো ঠুন্কে নয় যে，এত সহজে তা ভেঙে যাবে। আমি বাংন্ল ভাবার জাত মারি নি，—বরঞ্চ তার তেতর নতুন রক্তকণিকার সঞ্চার করে তাকে সুস্থতর ও সবলতর করতে চেয়েছি＂ ＂（8৮）।

## ＂সং স্কতত＂ও＂সভ্যতা＂বিণ্লেষণে বিনয়কুমার

পরিশেষে আর একটি বিষয় আলোচন করা প্রয়োজন। এই রচনায় বহাবারই＂সংপ্কতি＂ও＂সত্যত।＂পরিডাষা ছুটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইদানীংকালে এই সব শক্দের প্রচলन সাহিত্যক্ষেত্রে পায়ই খুব বড় স্থান দখল করে থাকে। অথচ প্রায়ই দেখা যায় সংপ্ততি বা সত্যত্｜ ইত্যাদি পরিভাষা সম্বক্টে অনেকেরই পরিকার ধারণ নেই। তাই ঐ পরিভাবাগুলির বিশ্লেবণ এই রচনার পরিশেবে প্রয়োজন বলে মনে করি।
－সাধারণত সংস্ক্রতি（culture）ও সভ্যত（civilization）－এ－ দুই শক্দের মধ্যে পণ্ডিতেরা অর্থগত পার্থক্য লক্ষ্য করে থাকেন। মানুষের गনनশীলতার পরিচয় যে－সব বস্তুতে মূর্তি লাভ করে，ত। হলো সংস্কুতি， আর শরীরধর্মের পয়োজনে মান্বের যে স্থ仓্টি ত। হলো সত্যত। সংস্ষ্রতির প্রাণশক্তি হলে｜মামুষের মনে，শরীরধর্মের প্রয়োজনাতিরিক্ত তাগিদে ；কিত্তু সত্যতার বিকাশ ঘটে স্কূন জগৎ বস্তুতান্ত্রিকত｜ আশ্রয় করে। জার্মাণ পণ্ডিত অস্তয়ান্ড স্পেংলার（Oswald Spengler）বর্তমানयूগে এই চিত্তাধারার চরমপন্ইী পতিনিধি। তাঁর মতে সংক্কুতি（kultur）আর সত্যত（civilization）মৃনগত পৃথক।
＊（8৮）সোনান্র বাংলা，২৪ヶে ডডসেম্বর্，১৯৪৯। সেই সংগে কালিদাস মুথোপাধ্যায়েন্র＂बাংন। সাহিত্যে বিনয়কুমান্র সন্রকান＂（ ধ্রবাসী，ফান্তুন，১৩৫৬）প্রবক্ধাটি
 त्रिভিয়ু，ফেক্র্য়ান্রী，১৯৫৩）ব্রচনাটি পঠিতবা।

সভ্যতার থেকে সংস্ᅮতি অনেক উঁচুদরের বস্তু ও অनেক বেশী শাঁসাল মাল। সং>্কতির উৎপত্তিস্থল গ্রামে, মান্মেের সহজ সরল জীবনে। পক্ষান্তরে, সত্যতার জন্মস্থান সহরে বা নগরে। স্পেংলারের মতে গ্রাম্যজীবন সর্লन।, হৃদয়ের উৎকর্ষ, চিত্তের বিকাশ, ग্হজনীশক্তি ইত্যাদি সদ্বস্তুর সংন্থে অচ্ছেঘ্ঘোবে জড়িত। পক্ষান্তরে, নগর-জীবনে কপটতা, জুয়াচুরি, হৃদয়-হীনত। ও আধ্যাত্মিক অবনতি প্রকট হয়ে দেখা দেয়। অর্थাৎ গ্রামের মাহুব আর সহুরে মানুব সম্পূর্ণ পৃথক। স্পেংলারের নিজ্রের ভাবায় "The man of the land and the man of the city are different essences"। গ্রাম্যজীবনে মাহুষের ग্থষ্টি ও প্রতিজ। চরম উৎকর্ষ লাভ করে, সংস্কুতি ( ব| kultur-এর) বিকাশ ঘটে; কিন্ু গ্রাম যতই সহরে পরিণত হয়, ক্বষক যতই যান্ত্রিক হয়ে দাঁড়ায়, ততই घটে মানুবের পতন, ততই কমে আসে কার স্থষ্টির টৎকর্ষ, आর সেই সংগে ঘটে তার আধ্যাখ্মিক অবনতি-তখন সমাজে নের্খl দেয় সত্যত ( বl civilization)। অর্थাৎ সং>্কুতির অধःপতিত অবস্ছাটাই হলে। সভ্যত। ৷্পেংলারের মতে গ্রীস যখন রোমে পরিণত হয়, পল্লী যথন সহরে পরিণত হয়, ফুলটl যখन ফनে পরিণত হয়, бখ্ই সংד্রুতি সভ্যতায় পরিণতি লাভ করে। স্পেংলারের বিচারে পল্লী যখন সহরে র্রপান্তরিত হয়, তখন সেট। মাহুবের বা সমাজের অধঃপতন স্ৃচনা করে। অর্थাৎ নিভিলিজেশান পতনের একট। অবস্ছ। এই মতবাদ স্পেংলার খুব জোরের সংগে তাঁর জগৎল্বসিদ্ধ "দি ডিক্লাইন अব সি ওট্যেষ্ট" গ্রন্থের দুইখত্ডে (১৯১৭-২৩) প্রচার করেছেন * (৪৯)। বিনয় गরকার এই বিষয়ে স্পষ্টত স্পেংলার-বিরোধী। তিনি




## ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার

সং>্ষকত ও সভ্যতার মব্যে কোন পার্থক্য করেন ন। তাঁ বিচারে पूই শব্জই একার্থক, আর ৬ভয়েরই অর্থ ग্থষ্টি। ভে-কোনো ग্থষ্টিই তাঁর

 आাকাও ग্शষ্ঠি, লড়াই করাও ग्शষ্ঠি, দলবাধাও ग্থষ্টি, মন্তর আওড়ানোও ग্থষ্টি, গ্যাস-বিষ তৈয়ারী করাও ग্থষ্ষি।" এখन প্রশ্ন হলো, মামুষ ग্থষ্টি করে কেন ? বিনয় সরকার বनেন "পৃথিবীকে প্রতাবান্বিত করিবার আকাজ্ম, দুনিয়ার উপর একতিয়ার কায়েম করিবার ইচ্ছ1, সংসারে প্রভুত্ব চালাইবার বাসন,—এই সব ইচ্ছাই ग্থষ্ঠিকার্যের গোড়ার কथা। এক্মাত্র ইচ্ছ থাকিনেই কাজ হয় न। চাই শক্তি, চাই ক্ষমত। মানুব্ক প্রতাবান্বিত করিবার ক্শমত।, জগৎকে তাবে আনিবার যোগ্যনা, মানুযের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার শক্তি,—এই সবও মামুযের ग্থষ্টি-কার্যের গোড়ার কथা। সহ্জ বन্न চनে যে, কোনে। জিনিষকে উলটাইয়া-পালটাইয়া ভোল বদলাইয়া দেওয়ার নামই ग্থষ্টি, ক্বষ্টি বা সং>্কতি। আধিপত্য করা, কতু ত্ব চালানো পভৃতি কাজ সংক্কতির অংগ,-অংগ শুধ্ নয়, সংক্কুতির প্রাণ $1 . .$. জীবনের বিস্তার, দিথ্বিজয়-সাধন, জগতে আধিপত্য-প্রতিষ্ঠ।,এই সব সং>্কুতি বা সভ্যতার নামান্তর মাত্র। সু-কু সবই সংক্কতি, ग্থষ্টি, আত্মপ্বকাশ বা দিগ্বিজয়ের অন্তর্গত। পৃথিবীর সকল সংঙ্কুতিই ब্রথমতঃ র্রপ नেয় সামরিক ও রাধ্ট্রিক ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয়তঃ প্রকাশ পায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধম, নীতি, আথিক অবস্থ। ও সমাজ.ব্যবস্থায়"* (৫০)। এই ছুটোর गধ্যে আবার কোন্ট। আগে বা কোন্ট্। পরে তা বর্তমান ক্ষেত্রে বুঝবার প্রয়োজন নেই। এই বিষয়ে বিনয় সরকারের মতামত খুব পরিকারভাবে তাঁর "India's Epochs in

[^30]World-Culture" नागক বক্তুত-ब্রবন্ধে ব্যু হয়েছে। د৯৪১ সনে তিনি নাগপুরে বে একটি সুদীর্ঘ অ-প্রস্তুত বক্তৃত (extempore speech) প্রাান করেন, তাহ "প্রবুদ্ধ ভারতত" পত্রিকায় ঐ বৎসরই জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে পকাশিত হয়। সংস্কুতি ও সত্যত। সন্বন্ধে বিনয় সরকারের বিশ্লেবণ ও মতামত বুঝ, বার সুবিধার জন্ঠ ঐ বক্তৃতপ্রবন্ধের কিয়্রদংশ গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্ঠ-স্বক্রপ সনিবেশিিত হন্লে।

## পরিশিফ (ক)

## ভারতীয় সংস্ক্রতির ইতিহাস ও স্বद্রপ আলোচনায় বিনয় সর্রকরের় দান

( কলিকাত বিশ্ববিঘানয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংহ্刃তির প্রধান অধ্যাপক ডক্টेর জিতেন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ., পি. এইচ্. ডি. লিখিত )
বিংশ শতাকীর ধ্রথমদিকে যে সকন जারতীয় মনীবী দেশের সাংক্কতিক ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণায় ও তথ্যাম্থসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, বিনয় সরকার মহাশয় তাঁাাদিগের মধ্যে অন্ঠতম শ্রেষ্ঠ বনিয়া পরিগণিত इইহতত গারেন। তখन স্বদেশী আন্দোননের প্রথম যুগ। বাংলার তथা जারতের দিকে দিকে নবজাগরণের সাড়। পড়িয়া গিয়াছিন। পরাধীনতার ব্যথার তীব্রত বহ চিন্তাশীল মহাপ্রাণ তখন নিজেরা ত অনুত্ব করিতেছিলেনই, পরত্ত এই অনুভূতি যাহাতে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিস্থৃত হইয়া পড়ে, সে বিষয়েও তাঁারা বিশেষ যত্নশীন ছিলেন। বিদেশের দাসত্বশৃখ্ঘল ছিন্ন করিবার নানাপ্রকার পন্য। উদ্ৰাবনে এই নবজাগরিতের দল আা্ননিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে অনেকে নিজের দেশকে জানিতে, উহার ঐতিহ ও সংপ্ধতির স্বক্রপ সন্বন্ধে সচেতন হইতে ও দেশবাসীকে সচেতন করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। উপনিবদ্কার বহ শতাব্দী পৃর্বে উদাত্তস্বরে ঘোয়া করিয়াছিলেন : ‘আআ্মানং বিभ্ধি'-‘निজেকে জান’। এই निজ্জেকে জানার কাজ यে কত কঠিন, তাহ প্রাচীন ঋবিরা উপনক্রি করিয়াছিলেন এবং এজন্য নানাভাবে তাঁহাদের শিষ্য-সেবক ও ভবিষ্যৎ অংশধয়গণকে

- এ পচেচ্ঠায় জয়ী হইতে উপদেশ দিয়| গিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তাগে ও বিংশ শতাক্ীর গোড়ার দিকে তারতের মনীষিগণ সম্পূর্ণপ্গপে বুঝিয়াছিলেন যে, দেন্রের স্বাধীনত। অর্জন ও সংরক্ষণ করিতে হইনে দেশের ও জাতির প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কতির স্বক্রপ সম্বক্রে गত্য জ্ঞান नाত করা आবथ্যক। কারণ ইহ ন ইইলে অর্জিত স্বাধীনতার স্ফুরণ ও স-্প্রসারণ। সম্তবপর নহে।

বাংলাদেশে এই সगয়ে যে ছুইটি বিশিষ্ট সংঘ দেশকে জানিবার ও: জানাইবার কঠিন ब্রত গ্রহণ করিয়াছিল, উহাদের নাম यथাক্রমে Dawn Society এবং National Council of Education. বিনয়বাবু উত্যের সহিতই উহাদের প্রায় ग্থষ্টিকাল হইতেই সংयুক্ত ছিলেन। মালদহের কিশোরকর্মী বিনয়কুমার সসম্মানে উচ্চ শিক্ষার ধাপগুनি অতিক্রম করিয়া তদানীন্তন সরকার কর্তৃক প্রদতত্ত বিত্ত ও. প্রতিপত্তিপ্র্ণ পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া ইতিহাস ও অর্থনীতির অট্রেতনিক অধ্যাপক ক্গপে Bengal National Collegeএ যোগাান করিলেন ;-
 Council of Educationএর সशिত সংযুক্ত ছিন ; কিত্তु অক্লান্তকর্মो দেশহিতভ্রত যুবক বিনয়কুমার তাঁহার কর্মপ্রচেষ্ঠা অধ্যাপনাকার্যে
 মালদহ जिলায় 'মালদহ জাতীয় শিक्ष সমিতি' প্রতিষ্ঠिত করেন। ঐ সময় হইতেই ঢাঁহার অন্যান্ঠ নাनাবিধ কার্यাবनोর गধ্যে তিनि বাংলাদেশের গণ-সংপ্কতির স্বক্মপ উদ্যাটনকল্পে গবেষণ করিতে আরঅ্ত করেন। উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের গষ্টীরা অনুষ্ঠান তখন লোক-সংঙ্তুতির অন্ঠতম পরিচায়ক ছিল। বিনয়বাবুর উৎসাহ ও প্রেরণাহ্যায়ী ইহার ঐতিशু ও স্বद্রপ অন্মসন্ধানকল্লে মালদহ জাতীয় শিক্ষ। সমিতি এ সম্পর্কে


ঘোষণ1 করেন। হরিদাস পালিতের লেখা প্রবন্ধই পুরক্乛ত হইল এবং বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার তদানীত্তন সম্পাদক সুপণ্ডিত রানেল্র্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় উহা ১৯০৯ খৃধ্ঠাক্女ে উক্ত পত্রিকায় মুদ্রিত করিলেন। বৎসর তিনেক পরে উহ্গ পরিমার্জিত ও পরিবাধিত আকারে "আঘেরে গান্তীর।" নামে গ্রন্হক্রপে প্রকাশিত হইল। সে সगয়ে বাংল। ভাবায় সামাজিক নৃত্ত্ত্ সম্পকিত এক্গপ প্রামাণিক গ্রন্থ ঘুব অল্পই ছিল, এবং ব্রজেন শীল ও আশুতোষ মুতোপাধ্যায়-প্রমুখ তদাানীত্তন বাঙ্গালী มनীযিগণের নিকট ইহ সমধিক আদৃত হইয়াছিল। বলা বাহল্য ইহার মূলে বিনয় সরকারের প্রেরণা বর্তমান ছিল।
"আছেরের গষ্ঠীরা" সম্বন্ধে এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের কি প্রয়োজন তাহ এখানে জানানে। আবশ্যক। দেশের ও জাতির ইতিহাস রচনার পদ্ধতি অপেক্ষাক্বত আধুনিককালে অनেকাংশে নবক্রপ ধারণ করিয়াছে। ইতিহাস যে ক্বল ‘রাজ|-রাজড়া’র এবং উচ্চস্তরতুক্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জীবনালেখ্য নহে, তাহ। এখন পণ্ডিতমসমাজে সর্বতোভাবে ন্বীক্বত হইয়াছে। দেশের তথাকথিত নিग়শ্রেণীর জনগণের জীবনবেদের বিভিন্ন প্রকাশ, তাহাদের রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, আশা-আকাজ্ম ও নানাক্রপ উৎসব আনন্দের অতিব্যক্তির বৈচিত্র্যময় ক্গপ, জাতির ও উহার সংহ্ষুতির ইতিহাস রচনার অন্ঠতম মৃন্ল উপাদান। यে আচার, यে সামাজিক বা ধর্মীয় অহুষ্ঠান আজও এই সক্ল শ্রেণীর জনগণের মধ্ট্য আত্মপ্রকাশ করিয়া আছে, তাহার মূन যে বহ শত বা সহশ্র বৎসর পৃব্ব, —হয় এই দেশের মাট্টিতে উপু হইয়াছিল নয় বাহিরের পারিপাপ্বিকের সাহায্যে,—বিকশিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ইইয়াছিল, উহ্র অনুসন্ধিৎস্ ঐতিহাসিকবর্গের অনেষ্ট্য্য তথ্য। বিনয় সরকার এ সত্য সম্যকৃ উপলক্कি করিয়াছিনেন, এবং বাংলাদেশে তিনি यে এই প্রণালীর ইতিহাসর্চার অন্যতম মার্গপ্রদূর্শক এবং ,পথিক্লে তাহ

निঃসন্দেহে বन্গ यাইতে পারে। মালদহ তাহার জন্মভূমি ও কিশোর বয্যসের কর্মক্ষেত্র হইলেও, 'মানদহ জেলার নদী-জঙ্গল-খামার-পুকুর তন্ন তন্ন করিয়া দেখার, তথাকার "ছত্রিশ জাতের" খবর রাখার এবং নানা প্রকারের বাংল্র পুঁথি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিব-হাল' হইবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। কারণ বৌবনের প্রারন্তেই তাঁহার কর্মক্ষেত্র কলিকাত। এবং ৬হার বাহিরে বৃহত্তর জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেজন্ঠ তিनি এমন একজন প্রাथমিক অন্থসন্ধানকারীকে থুঁজিয়| বাহির করিয়াছিলেন, যাঁহার এই সকল তথ্য সংগ্রহের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ১৯০৮-১৯১০ चৃষ্টাক্দের মধ্যে বিনয়বাবু ইয়োরোপীয় লোক-সাহিত্য, লোক-নাট্য, লোক-ন্ত্য ইত্যাদির চর্চা করিতেন। এইভাবে তিনি নিজেকে লোক-সংস্কতির তুলনামূলক ইতিহাস রচন। করিবার জন্ঠ প্সস্তুত করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি "ফোল্ক" দর্শনের ঋষি জার্মান-মনীষী হার্ডারের লেখার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। হার্ডার লোকসাহিত্যে, লোক-শিল্পে, লোকাচারে, লোক-সংগীতে জার্মান জাতির আश্মিক চেতনার ও জনসাধারণের চিন্তা ও সংস্ধুতির প্রকাশ লেখিতে পাইতেন। "আছ্যের গন্তীরা" বিনয়বাবুর জন্মভূমির ‘লোক-সাহিত্য, লোক-প্রবাদ, লোক-গীতি, লোক-শিল্প, লোকাচার, লোক-নীতি, লোক-নাট্য, লোকন্ত্য' ইত্যাদির প্রামাণিক সংকनন ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি ইহাতে তাঁহার স্বদেশবাসীর প্রক্তত চিত্তের স্ফুর্র দেখিতে পান এবং এইক্গপে সংগৃহীত দেশী ও বিদেশী তথ্যপুঞ্জের বিজ্ঞানসন্মত আলোচনার ফলে তাঁহার অমর লেখনী-প্রস্ৃত The Folk Element in Hindu Culture नाমে মূन्यवान् তথ্য-সমৃদ্ধ গ্রন্ই লণ্ডন হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাক্পে প্রকাশিত হয়। তিনি নিতেই সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন যে তাহার এই গ্রন্থ "অঅ্ঘের গন্তীরায় প্রতিষ্ঠিন ইংরাজী রচন।" কিन্তু ইহাও ঠিক যে বাংলা বইটির মধ্যে

যে সব তথ্য বর্ত্যমান, তদপেক্ষ। অनেক নূতন নূতন তথ্যও তাঁशার এই ইংরাজী গ্রন্থে স্থানলাভ করিয়াছিল। উপরন্তু তুলনামূলক আলোচন।, টীকা-টিপ্পনী ও বিশদ সমালোচনা প্রভৃতিও ইহার বৈশিষ্ট্য ও গুর্তত্ব বৃদ্ধি করিয়াছিল। যে দৃষ্টিতক্গী নইয়। বা দৃষ্টিকোণ হইতে Folk Element গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল, উহা যে পরবর্তীকালের অনেক বাঙ্গালী চিন্তানায়কের চিন্তাধারা ও গবেষণা-পদ্ধতি প্রতাবিত করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বাংলাদেশে ও ভারতের অন্ঠান্ঠ অংশেও উহার পর সামাজিক নৃতত্ব্বের চর্চা বেশ পুরা মাত্রায় চলিতে থাকে।

ভারতীয় সং>্কতির ইতিহাস ও স্বক্নপ আলোচন প্রসঙ্গে বিনয় সরকারের অপর একটি বৃহূ দানের উল্লেখ আবশ্যে। ইহার নাম The Positive Background of Hindu Sociology. ইহ প্রথম দুই খত্ডে এলাহাবাদ হইতে ১৯১৪ এবং ১৯২২ খৃষ্টাক্দে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯২৬-২৭ খৃধ্ঠাক্দে ইহার আর একটি খণ্ড তথা হইতে মুদ্রিত হয়। ইহার পর ১৯৩৭ খৃষ্টাক্দে এই স্রবৃহৎ গ্রন্থ এলাহাবাদের পাণিনি অফিস হইতে মেজর বামনদাস বস্থ প্রবত্তত The Sacred Books of the Hindus Seriesএর ৩২তম সংখ্যাক্রপে নব কলেবরে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার প্রথম অংশ,—Introduction to Hindu Positivism, —সम्পূর্ণ নূতন রচন। ; ইহার দ্বিতীয় ও ছৃতীয় অংশ,—Hindu Materialism and Natural Sciences এবং Hindu Politics and Economics,-পূর্ববর্তী রচনাগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত। তখনকার দেশী ও বিদেশী অনেক পণ্ডিতের মত ছিল যে, ভারতবর্ষ প্রধানতঃ আধ্যাত্মিকন্তার Cদশ এবং’‘্যবशারিক বিজ্ঞানে, যুক্তিনিষ্ঠায়, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, সমর-বিদ্যায়, বস্তুনিষ্ঠায় একদম আনাড়ি'; এই গ্রম্থ ইशর মূর্ত প্রতিবাদ-স্বর্মপ। সরকার মহাশয়ের ভাবাতেই তাঁার্র এইা গ্রন্থের

गৃন পতিপাঘের পরিচয় প্রদান आবথ্যক বিবেচন। করি।＂চারতবর্ষ ততখানি বক্তুনিঠ，ততঋানি যুদ্ধপ্রিয়，ততখানি «ক্⿰亻বোগী，ততঋানি সাম্রাজ্যবাদী यতখানি ইয়োরোপ ；…সাধারণতঃ প্রচার কর্রা হয় যে তারত্বর্ষ অহিংসার দে凶，কিস্⺝ু আगার মতে তার হিংসানীতি জবরদস্ত， এবং যুদ্ধनिষ্ঠ।，রাজ্যনিঙ্সা ইত্যাদিও অত্যत्ड তীবণ। ．．．ভারত্রে লোকগুলাও রক্ত্যাংসের মাহুব। ইয়োরামেরিকান আর 厅ারতীয় পণ্ডিতের৷ जারতবর্ষ সম্ধক্ধে বাজারে বে সকন মত ছড়িয়েছেছ，তার অধিকাংশঝই অট্नতিহাসিক ও যুক্তিবিরোধী। বস্তুনিষ্ঠ वृতত্ধ্ধসেবীর। সে गব মত বরদাস্ত করতে পারেন ন।। ．．．णরততের মাহুষ সম্বক্ধে অতি প্রচনিত ও অতি লোকপ্রিয় মতগুনার বিকুদ্রে বিদ্রোহ－মোবণ＇পজিটিত ব্যাকগ্রাউળ্ত＂বইয়্যের আসল মুদ্দ।＂आমি এই ब্রসঙ্গে＂বিनয় সরকারের বৈঠকে＂নাगক গ্রত্র্ানির দ্বিতীয় পরিবধিিত সংস্করণের প্রথম ভাগ হইতে（পৃঃ ৩৬－৩৭）এই নাতিনীর্ধ উক্তিটুকুুঃ উদ্কুত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলান न।। ढাহার निজস্ব
 ধদান করিয়াছেন，তাহা অপেক্ষ প্বধ্ধ্ঠতর উপায়ে এই পরিচয় প্র্রদত্ত হইতে পারে না।

এই গ্রন্থে বিনয় সরকার তারতের চিন্ত। ও কর্নের বহ শতাকীব্যাপী ক্রমবিবর্তনের ভে প্রক্কত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন，তাহ। সত্যই মনোজ। লেশী ও বিদেশী বহ চিন্ঠাশীন লেখকের উক্তির এবং নিজের গবেষণ লক্ক ख্ভানের দ্বারা তিনি প্রমাণ করিতে ঢেষ্ করিয়াছেন বে，পাঢীন ভারতত উহার চিন্তায় ও কর্র্য কতখানি বস্তুনিষ্ঠ ছিল। সিক্ধুঘাটির প্রাচীতর বাস্তব সত্যত，বৈদিক যুগের ভারতীয় জীবনধার，বৌধ－ গ্রন্নসমূহে চিত্রিত ভারতীয় সামাজিক জীবন，ধর্ग，নীতি，অর্थ ও


ব্যবशারিক এবং নৈতিি ঢেতনার ববচিত্যময় রূপ ইত্যাদির সংকিপু আढनাচনার দ্বার তিনি তাঁহার মূল প্রতিপাঘ স্থ্রতিষ্ঠিত করিতে यত়্যবান হইয়াছ্নে। গ্রন্থের নবম，দশম ও একাদশ অধ্যায়গুলিতে কৌট্ত্যের যুগ হইতে রামনোহনের কাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ আন্মোনিক দুই সহস্রাক্দের ভারতীয় সমাজ－সংস্কততির ইতিशাস একটি বিস্থৃত পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত হইয়াছে। সর্বশেষ অধ্যায়টিতে（ ১২শ） হিন্দू দর্শনশাস্ত্রও বে অংশতঃ বস্তুনিষ্ঠ সে আলোচনাও করা হইয়াছে। এই নব অ্রসঙ্গের সম্যক অন্থশীলনে গ্রন্থকার চাঁহার গণীর পাণ্ডিত্যের ও মনनশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ফরাসী，জার্মান，ইতানীয় «ডৃতি বহ বিদেশী তাবায় তাহার ব্যুৎপত্তি，সংং্নত，পালি পভৃতি দেশী ঢাবায় তাঁারার অধিকার এবং বাহিরের বৃহত্তর জগতের সহিত তাঁার ঘনিষ্ঠ পরিচয়－এই সমস্ত গুণই তাঁাককে তাঁহার মত যুক্তি ও দৃভ্ততর সহিত ब্রতিষ্ঠিত করিতে সাহাय্য করিয়াছে।

The Positive Background of Hindu Sociology ৫কাশের দুই বৎসর পরে（১৯৩৯ খ্গো্টাব্দে）চক্রবর্তী，চাটার্জি এণ কোং লিমিটেড，কর্তৃক বিনয়বাবুর একাগ্র গবেষণার অন্থতম ফन，－The Political Institutions and Theories of the Hindus （A Study in Comparative Politics）नाমীয় नाতিব্বৃ巨ৎ প্রাगাণিক গ্রন্থ প্রকাপিত হয়। ইহ জাগরমান তর্তণ এসিয়ার নামে উৎসর্গীব্বত হইয়াছিল। ইহ্গ এখানে উল্লেখযোগ্য বে，ইহার অথম পকাশ জার্মানীর লাইপজিগ সহরে ১৯২২ খ্ধৃ্ঠাক্দে হয়। Edward Freemanএর Comparative Politics গ্রন্থ ১৮৭৪ ॠৃষ্টাক্ক ইয়োরোপের দেশগুলির সন্বক্ধেই লিখিত হইয়াছিল। বিনয়বাবু আলোচ্যমান গ্রন্থে এই অন্সসন্ধান ও গবেষণার ধারা ভারততবর্ষ সম্ধন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। পচীন ভারতের রাজনীতিক «তিঠ্ঠানগুলির

উৎপত্তি ও কমিক বিবর্তনের ইতিহাস প্রধাनতঃ অধূন্ন आবিक্নত লেখমালা ও মুদ্র। এヌং সমসাगয়িক বিবরণীর সাহাব্যে এই গন্থে উদ্बাটিত
 ও «াব্বত जাবায় রচিত গ্মাদি এবং 'गহাকাব্য', 'जাত্ক' এহৃতি
 কর্রেন नাই বनिनেই চলে, কারণ ঔগলির রচনাকাল সষ্ধক্ধে মতবির্রোধ


 বিनয়বাবুর এই গ্রহ্ মৃনতः आনেরিকার क्याলিফোর্ণিয়, আইওয়,

 বলীর ঊপর তিত্তি করিয়া রচিত। এই বক্তৃতাগুলির গারাংশ American Political Science Review পত্রিকার ১৯১৮ থৃষ্ঠাক্রের नड्न्यর সश्याয় "Democratic Ideals and Republican Institutions in India" नामक बবন্ধের आকারে প্রথম পকাশিত
 ground of Hinduc Sociology গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে "Hindu Achievements in Democracy" क্রে आা্মপ্রকাশ করে। এই गব বিবয়়ের বিশেবजাবে উল্লেথের প্রয়োজন এই লে, বিননয়বাবু এতৎসব্বकীয় গবেবণাপদতিতেও অন্থতম মাগ্গপ্রদর্শक ছিলেন। ১৯২১ এবং





ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার
পাত করিয়া গিয়াছিলেন, ঊহ্ञ পরবর্তী কালে বহ নবীন ও অপেক্ষাক্নত পবীণ গবেব<কের পথনির্দেশে সাহাय্য করিয়াছছ।

এ প্রসञ্গে বিনয়বাবুর এতৎবিবয়ক স্পপর্রিকম্পিত গবেবণা-পদ্ধতি সम্পককে কয়েকটি কथ্। বना আবथ্যক। গাषাত্য দেশসমূহের রাষ্ট্র-
 তিनি অধিকাংশক্ষেত্রে ইহার আাপকিক আধুনিকতার উপর গুরুত্ত आরোপ করিয়াছেন। এসিয়ায়, তथা जর্তত, অপেকাক্ঠত পাচীন
 হইয়াছিল, উহার সহিত ইউর্রেপে বা আমেরিকায় বিংশ শতকकীত
 निক্রপণ করা বে কতট। অর্যৌক্কিক, তাহাও তিনি বিশেষ দৃঢ়তাসহকারে বলিয়াছেন। তিনি রাষ্রবিজ্ঞানবিৎ ল্রাচ্য পণ্ডিতগণের একদনের এতজ্জ্যতীয় প্রবণতার কথার উল্লেধ্পসঙ্সে नিখিয়াছেন-'A class of oriental scholars try to demonstrate the existence of every modern democratic theory and republican institution and perhaps also of Sovietic communism in the experience of ancient and mediaeval Asia'
 স্পষ निর্দেশ দিয়াছেন ; বলা বাহ্য ব্যে, তাহার এই সতর্ক নির্দেশ যদি গরবর্তী কোনও কোনও जরততীয় রাধ্ট্রবিজ্ঞানসম্বকীয় গবেষক মানিয়| চলিতেন, তাহ হইলে ঁাহাদদর গবেষণ অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত ক্রপ दারণ করিত। णাঁহার এই গ্রন্ম পকাশিত হইবার কালে এ জাতীয় কয়েকটি গ্রন্থ তারতীয় মনীবিগণের দ্দারা পকাশিত হয়। এই সকল গ্রন্থর মূন «তিপাদ্য বিষয়জুলির আলোচন্া ও ব্যাথ্যান বিনয়বাবু তাহার নিজস্ব जলীতে তাঁার গ্রন্মে করিয়াছেন। ইহ়ার স্ধচীপত্রের
 ব্যাপক ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ। তিनি তাঁহার গ্রत्रूর পুস্তক－পঞ্জীতে বে নান জাতীয় গ্রহাবनীর একটি স্থবহহ তালিক্ প্রদান করিয়াছেন，উহা তাঁার অসাধারণ পাজ্তিত্য ও গতীর জ্ঞানের পরিচায়ক।

The Political Institutions and Theories of the Hindus গ্রন্থ বিনয়বাবু সমসাময়িক সাহিত্যগত এবং প্রত্নতাত্তিক উপাদান ব্যতীত অন্যান্ঠ পুঁ থিগত উপাদান বিশেব ব্যবशার করেন নাই এক্থা পূর্বুই বनिয়াছি；কিন্ত শেবোক্ত উপাদান্নর উপযুক মর্यাদা দিতে বে তিনি কার্পণ্য করেন নাই，তাহ। আমর্গ শুক্রন্ীতি গ্রন্থের তৎকर्ट्रक ইংরাজী অश্মবাদ ইইতে বুবিতে পারি। কৌটিনীয় অর্থ－ শাস্ত্রের মত ইহাও তাঁহার নিকট একটি বিশেব প্রামাণিক ও গুর্তত্নপ্পূণ
 बशুবা斤 করেন। তাঁার Positive Background of Hindu Sociology গ্রন্থ তিनि বनिয়াছেন，＇Like other Niti works the lectures of Professor Sukra to his disciples，the Asuras and Daityas，constitute one of the most im－ portant documents of this literature ；$\cdots$ its position in it is unique and unparalleled．．．．．．It is a handbook of economics，politics，ethics and what not＇（ pp．15－16）．
 むপরে উক্ষত উক্তিটির यাथাথ্গ ও ব্যেকক্তিকত ম্বীকার করিরেন। ইহাতে প্রাচীন তারতের বার্তাশাস্ত্，নীতিশাস্ত，রাষ্ট্রবিজ্sান ইত্যাদি সুশৃঙ্যনতার जरिত বিবরিত ত হইয়াছেই，৬প্রর্ত তারতীয় মৃর্তিত্্ধ্，স্থাপত্য－বিজ্ঞান



হইয়াছিন，তাহা বিনয়বাবু উপলক্রি করিয়াছিলেন，এবং এজন্থই তিনি ইহাক্ চাঁহার অসংখ্য রচনাবनীর মধ্যে মর্যাদাপৃণ স্शান প্রিদান করিয়াহিলেন।

স্বর্গত বিনয় সরকার মহাশয়ের বহ্হমু থী ब্রতিঅ，অগাধ পাণ্ডিত্য ও কর্মময় জীবনের আলোচন্｜এই ক্ষুদ্র প্রবক্ধের বিষয় নহে，এবং অত অল্প পরিসরে ইহা সম্তবও নয়। आমি কেবল जরততীয় সংপ্জতির ইতিহাস ও স্বক্নপ সম্বন্ধে তাঁহার বিশিষ্ট দানের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার নেষ্। করিয়াছি। এবিষয়ে কতদूর ক্বতকার্य হইয়াছি জানি न।，তবে এইমাত্র বলিতে পারি बে，প্রাচীন जারতীয় ইতিহাস ও সংহ্ঞতি সম্পর্কে বিনয়বাবুর यে গতীর জ্ঞান এবং যथার্থ ধারণা ঢাঁহার গ্রন্থরাজির মধ্যে পকাশ পাইয়াছে，আমি উহার পরিচয় পাইয়া মুধ্क হইয়াছি।

| কলিকাত। |
| :---: |

ख্রীজিত大্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

## পরিশিব্য (থ)

## Culture or Creation as Domination

## BY

## Benoy Kumar Sarkar

There are academicians, philosophers and publicists, both in East and West, who cannot feel happy unless they make a distinction between culture and civilization. I am not one of them. In my vocabulary culture and civilization are identical terms. The distinction is generally made in Germany where Kultur is taken to be more profound, more creative and more substantial than civilization. In France, as a rule, scientists ${ }_{9}$ and less hommes des lettres fight shy of the word 'culture'. To them the sweetest word is la civilisation francaise. Italians are like the French in this respect. Italy does not care for la coltura so much as for $l a$ civilizzazione. In English thought the custom continues to be more or less French, although the German term and ideology were introduced by Mathew Arnold among others. American intellectuals have not gone in definitely for one way or the other. They use culture and civilization indifferently. Those contemporary Eur-American sociologists or philosophers who want to exhibit their up-to-dateness in German vocabulary, especially the ideologies propagated by Spengler, have to refer to the distinctions observed in Germany by way of preliminary observa-
tions. But they virtually ignore them as they proceed unless they happen to be exponents of the Spenglerian or some allied thesis.

To me culture or civilization is nothing but my Sanskrit or virtually all-Indian Krishti, Samskriti or Sabhyata. It is a synonym for the creations of man, whatever they are, good, bad or indifferent. I do not attach any moral significance to the word. My culture or civilization is entirely unmoral, carrying no appraisal of values, high or low. I take it as a term describing the results of human creativity. It is desirable to be clear about it at the very outset. Most probably the ideas of most of you are radically different from mine.

- Any creation of man being culture, the most important item in it is the force behind culture, the culture-making agency, the factor that produces or manufactures culture. The analysis of culture or civilization is nothing but the analysis of man's creative urges, energies or forces. It is the will that creates, it is the intelligence that creates, and perhaps likewise it is the emotion that creates. The first thing that counts in the human personality, in the individual or group psyche is the desire to create. And the second thing certainly is the power to create. In culture or world-culture I am interested in this desire of man and this power of man to create.

It is the nature of human creativity to be endowed with interhuman impacts, good or bad. Social influence is to be postulated of creation as such. Every
creation exerts automatically an influence upon the neighbourhood. The influence may be beneficial or harmful. The creation is perhaps only the production of a food plant, a cave-dwelling, an earthen pot, a song or a story. But the creator influences the neighbour as a matter of course. His work evokes the sympathy or antipathy of the men and women at hand or far off. It thus dominates the village, the country and the world, be the manner or effect of domination evil or good. Creation is essentially domination. To create is to conquer, to dominate. No domination, no creativity.

The desire and the power to dominate is then the fundamental future in every creative activity, in every expression of culture. In every culture we enccunter the desire to dominate and the power to dominate. The quality, quantity and variety of men and women who have the desire and the power to dominate set the limits of the culture-making force in a particular region or race. In order to be able to make a culture or possess an epoch in world-culture a region or race must have a large number of varied men and women effectively endowed with this desire and power to dominate.

The term 'world' in world-culture is not to be taken too literally so as to encompass all the four quarters of the universe and all the two billions of human beiags. The smallest environment of an individual is his. world. As soon as he has created something his culfưre fias influenced the neighbour. It may then be
said already to have conquered the world and made or started an epoch. It is clear that the words, conquest and domination, are not being used in any terroristic terrifying or tyrannical sense. There is nothing sinister in these words, nothing more sinister at any rate than in the words, influence or conversion.

Once in a while, or very often, it may so happen that while your creation or culture is influencing, converting, conquering or dominating your neighbour, his creation or culture is likewise at the same time influencing, converting and dominating you. This sort of mutual influence, mutual conversion, reciprocal conquest or reciprocal domination is a frequent, nay, an invariable phenomenon in inter-human contacts. Hardly any religious conversion of a large group in the world's history has heen one-sided. It has as a rule led to a give-and-take between two systems of cult. Acculturation or the acceptance and assimilation of one culture by a region or race of another culture furnishes innumerable instances of this mutuality in domination or reciprocity in conquest. But that the essential item in future is influence, conversion, conquest or domination is however never to be lost sight of*.


হরিদাস মুঢোপাধ্যায়
ও
কালিদাস মুতোপাধ্যায়
প্রণীত

## ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ

( ডাঃ মজুমদার, ডাঃ সেন ও বির্সদ্ধপন্ছীদের আলোচনার সমালোচন।
পরিশিষ্ট:
১৮৫৭-র নিদ্রোহে জনতার অংশ
( উমা মুখোপাধ্যায় )
মূन्यः এ এ টাকা

হরিদাস মুত্থাপাধ্যায়
উমা মুথ্থাপাধ্যায়
প্রণীত
ভানতের স্বাধীনতা-আান্দোলনে "যুগান্তন" পত্রিকান দান (১৯০৬-১৯০৮)

[ य

## নিনয় সন্কারের ¿

( বিংশ শणাকীর বঙ-ラং?
पूर यતુ সम্পুর্ণ: মूल্য बাब্রা
Indian P. E. N. ( Bombay ) : "Mr. Mukherjee cesorve" to be congratulated for having brought out the ideas and ideologies of Prof. Sarkar in a convenient and readable form: The reader is struck by the originality and forcefulness of the views expressed by Prof. Sarkar" (N. Das ).

## নিপ্লনের পথে নাঙালী নারী

১৬৬ পৃষ্ঠা: মূन्य দুই টাক।
Hindusthan Standard (23.6.1946): "Much of rinait Mr. Mukherjee says is thought-provoking and provocative also. His readers will certainly range themselves into two hostile camps of warm advocates and bitter critics. But that is perhaps the merit of the volume which compresses within a small compass so many stimulating ideas" ( Saroj Acharya).
 এতদিন বিশ্ববিদ্যানয়ের ক্বতি ছাত্র হিসাবে জানতাম। তিनি বে সুনেখক ও গবেষণায় সিদ্দহষ্ত, সম্প্রতি তার পরিচয় পেয়ে মুক্ধु रয়़ছি" (৮.9.8৬)।
বিনয় সর্নকার্: "এত ছোট বহরে এমন শাঁসাল বই বাঙালীর राब巨 बেশী বोशित र্য় नाई" (৮...86)।


[^0]:    ＊（৩）B．K．Sarkar＇s Creative India，pp．1－12 路打।

[^1]:    ख্র্ভূढপন্জনাথ দত্ত

[^2]:    
    
    

[^3]:    ：（8）＂The political emancipation of India will be achieved， as world－forces should lead one to believe，not so much on the banks of the Ganges and the Godavari as on the Atalantic and the Pacific，not so much in the Indus Valley or on the Deccan Plateau as in the Chinese plains，the Russian steppes or the Mississippi Valley．Young India can therefore hardly afford to remain indifferent to＇entangling alliances＇among the nations of the world，－but must have to be in evidence in every nook and corner of the globe．Kinship with world－culture is the only guarantee for India＇s self－preservation and self－assertion．＂（The Futurism of Young Asia，Leipzig，1922，pp．306－307）

[^4]:    

[^5]:    

[^6]:    ＊（＞০）Vide ：Louis Renou＇s paper on＂France and India＂ （Eur－Asia，March， 1949 ）．

[^7]:    
    
     ও আন্রও কয়েকজন ভান্রতীয়্ সনীষী উপল্লক্ধি কত্রেন বে, পাশ্চাত্যবাসীর্রা "এশিয়াটিক" শশ্দ অনেকটl contemptuous term ছিসাবে ব্যবহান্থ কত্রে থাকেন। তাই তৎপत্রিবর্তে "এ্রিয়ান" পব্রিভাবl কায়েম কন্গা হয়। টটাকিও থেকে তৎকালে ভান্রতীয়গণ কতৃ' क প্রকাশিত "Asian Review" পত্রিक। এत্र আत্রেক বাসुব সাদ্⿰ু বহন কत্রে। ১৯৪৮
     "এশি|য়াটিক" শক্দেন্র বদcে "এশিয়ান" পপ্রিফাষl ধর়োগ-বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

[^8]:    *(১৩) See B. K. Sarkar's Political Philosophies Since 1905, Vol. I (Madras, 1928, pp. 29, 51, 104 and 105-108.)

[^9]:    ＊（＞৫）See H．Mukherjee＇s article entitled $A n$ Indian Thinker as published in the Statesman，Sth January， 1950.

[^10]:    

[^11]:    * ( $(t)$ 'It is difficult to conceive of a man more fully qualified than he (Mr. B. K. Sarkar) is to treat of ancient Indian political institutions comprehensively and correctly. He knows Sanskrit and has translated and critically commented one of the ancient works on polity, the Shukra-niti. He has deeply and widely studied European history, politics and economics, and what is of priceless value, he has lived among the greatest and most progressive European thinkers on Economics and Politics and some of the makers of modern European history. Benoy Kumar's account of the political institutions of the ancient Hindus is correct and full and enriched by frequent comparisons with those of ancient Greece and modern Europe and America. But even more valuable is his fresh and independent outlook. In fact a fully scientific and philosophical treatment of the subject has been here attempted by a man equipped with modern political knowledge and the modern outlook. The book, therefore, marks a distinct and long step in our knowledge of ancient India in its true bearings on human thought" (Observations of Sir Jadu Nath Sarkar in course of a lengthy review published in the Modern Review for January, 1923, pp. 50-52).

[^12]:    * (२०) "Many of the older generation still feel grateful to Professor Sarkar for this exquisite translation of an inspiring book. It will be idle to deny that this publication had its place in the making of Bengal as it was in pre-Gandhian days." (Vide editorial comments of the Calcutta Review, January, 1950, p. 68).

[^13]:    

[^14]:    

[^15]:    * (28) Vide : The Social and Economic Ideas of Benoy Sarkar edited by Prof. Banesvar Dass, 2nd Edition, Calcutta, 1940, pp. 527-538

[^16]:     পৃ：जnc－かも）।

[^17]:    
    
     চिनि ইত্যা斤ি। এकমাত্র ব্রেজিল হইতেছে পতু＇গীজভাষী। অन्यত চন্ল স্পেनिশ। न্যাটিন আমেন্রিকান্र নत্रनান্রী সার্কিণ মাপে অর্থাৎ ইয়োন্রামেন্রিকান্র উচ্চতস সভ্যতান্গ
    

[^18]:    * (৩) See B. K. Sarkar's Politics of Boundaries (Cal. 1926,

[^19]:    pp．21－22）in which the author rejects the romantic soul－theory of nationality as propagated by Herder and Mazzini and advocates the positive theory of nation－making．

[^20]:    ＊（৬১）नక্গ1 বাঙ্গলান্গ গোড়া পত্ত্তন，২য় ভাগ，১৯৩२，পৃः ৩৫৩．৩৭১ অষ্টববা ।．

[^21]:    

[^22]:    ＊（৩৬）＂ইতিशাস＂ত্রৈমাमिক，সপ্তু चণু，তৃতীয় সংথ্যা，১৯৫৭ দ্ৰষ্ধेব্য।

[^23]:    * (৪০) বিনয় সরাকারের্গ বৈঠকে, ১ম খণ, ২য় সংপ্করূণ, ১৯৪৪, পৃঃ ৩৭৩-৭৪।

[^24]:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

[^25]:    ＊（8२）বর্তমান আলোচনায় ‘আর্य’ ব｜‘অनার্य’ শম্দ বিনয় সরকার ভাষা－বিষয়ক অথ্থ＇ ব্যবহার করেছেন，－শর্যীরের গড়ন－বিষয়ক অর্থে নয়। আর্ন একট। কথাও এই প্রসংগে বল্ প্রয়েজন। কৃষ্টি বা সংক্কৃতি（culture）এবং নভ্যতা（civilization）এর্গ गধ্যে স্পেংলার ও তাঁর অনুগামী পণ্ডিতেরা সাধারণত যে গতীর পার্থক্য টেনে থাকেন，বিনয়
    
     হোক，আর্র মন্দই হোক，一সংস্ক্থতি ব। সভ্যতার নিদির্凶ন। এবিষয়ে বিনয় সর্রকারের্র মতাमত ও মতামত্ত্গ পেছনে যুক্তি＂ইণ্ডিয়াজ，ঈপোক্ স্ ইন্ ওয়ার্ড্－কালচার＂প্রবক্কে （ প্রবুদ্ধ ভার্নত，জুলাই，আগষ্ট，সেপ্টেম্বর，১৯৪১）পরিকারভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

[^26]:    * (8৩) Vide: B. K. Sarkar's Political Philosophies Since 1905, Vol. II, Part III, (Lahore, 1942, pp. 53-65) as well as Krishnagar College Centenary Commemoration Volume (Krishnagar, 1948, pp. 17-24).

[^27]:    * (88) Creative India (Lahore, 1937, p. 356).

[^28]:    

[^29]:    

[^30]:    

