# Translations of Arundhati Roy's "Ahimsa", "Come September" \& 

"Confronting Empire"

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Masters of Arts in English Literature and Language.

Date of Submission: January 31, 2010.


Falaul alun

Supervisor:
Dr. Fakrul Alam
Professor
Department of English
East West University

Submitted by:
Md. Raihan-Bin-Shafiq.

Id: 2008-2-93-002.


Translations of Arundhati Roy's "Ahimsa", "Come September" \&"Confronting Empire"

Supervisor:
Dr. Fakrul Alam
Professor
Department of English
East West University

Submitted by:
Md. Raihan-Bin-Shafiq.

Id:2008-2-93-002

## TABLE OF CONTENTS

1. ACKNOWLEDGEMENTS ..... I.
2. INTRODUCTION .....  .1
3. AHIMSA ..... 11
4. COME SEPTEMBER ..... 17
5. CONFRONTING EMPIRE ..... 37
6. WORKS CITED ..... 46

## Acknowledgements

I gratefully acknowledge those who, in different times and in many ways, helped me produce this dissertation. I would like to specially thank Dr. Fakrul Alam who helped me in every aspect of my translations; without his careful attention to my translations this dissertation paper would not exist. I would also like to thank my two dearest friends Akram and Farid bhai for always spreading their helping hands in my hard times. Last, but not the least, I want to thank my father for the eternal headache he has to endure for my work.

## Introduction

Arundhati Roy, the famous Indian author and a prominent critic of imperialism, was born on 24 November, 1961 in Shillong, Meghalaya in India, and grew up in Kerala. She studied at the School of Planning and Architecture of New Delhi. Her mother was Mary Roy, a women's rights activist and a Syrian Christian from the state of Kerala, whose court case changed the inheritance laws in favor of women. Her father was a Bengali tea planter who left the family when she was only two. Her mother's influence is very important in Roy's life; something that we know from many of her interviews she has given in different newspapers, TV channels, journals and websites. Her most famous work, as an author, is The God of Small Things, the only novel she wrote. It won her the prestigious Booker prize in 1997.

Before she became famous for her novel, she struggled a lot and had to do various jobs to earn her bread and butter, such as selling cakes in Goa beach, taking aerobics classes in five star hotel and writing screenplays and acting in movies. The movies in which she acted are In which Annie Gives It Those Ones (she also wrote its screenplays), Massey Sahib and Electric Moon. Media attention first came to her in 1994 when she criticized Shekhar Kapoor's film Bandit Queen, in her film review named "The Great Indian Rape Trick", for exploiting Phoolan Devi (particularly in a rape scene) and misrepresenting her life and her significance as she questioned Kapoor's right to "restage the rape of a living woman without her permission". The controversy regarding this review at last went to court. Subsequently, she retired to private life and started writing The God of Small Things. This is a semiautobiographical novel. The major parts of the novel are set in Aymenem, Kerala, where Roy had spent the early years of her life. The novel deals with various issues such as social prejudices, family tragedy, the social caste system and its ruthless nature, personal agonies and so on.

After the success of The God of Small Things, Roy has been writing many essays on social and political issues that are widely published and translated in various newspapers, magazines and websites of India and other places of the world. In them she has exposed a world full of injustice that has been going on continually in front of our eyes that we fail to notice most of the time or pretend not to notice at all. She has published a number of books containing her essays. They include The Cost of Living (1999), The Algebra of Infinite Justice
(2001), An Ordinary Person's Guide to Empire (2003), and Listening to the Grasshoppers (2009) and so on.

In addition to the Booker prize for her novel, she has been awarded the Lannan Foundation's Cultural Freedom Award for her work in the struggle for freedom, justice and cultural diversity in 2002. In 2004 she won the Sydney Peace Prize for her work in social campaigns and her advocacy of non-violence. In January 2006 she was awarded the Sahitya Akademi Award for her collection of essays The Algebra of Infinite Justice, but she refused to accept it as a protest against the Indian government for following the US line, that is to say, by pursuing policies of exploiting industrial workers, increasing militarization and adopting economic neo-liberalism.

Arundhati Roy is an outspoken writer and critic against imperialism, capitalism, corporate globalization, state terrorism, big "development" projects taken by government that goes in favor of big transnational and multinational corporations and against people's interest and all kinds of injustice. Each and every essay written by Roy clearly expresses her stance against all of these problems.

In this project I will translate some essays by Arundhati Roy to introduce Bengali readers to the ruthless, inhumane, pitiless, selfish exploitation of capitalism, imperialism, free market and neo-liberalism in India and in the other parts of the world through Roy's essays. I feel an urge and necessity inside my mind to translate her essays into Bengali for several other reasons. I think, by her writing, she tries to reflect our time. Mother earth is having a very bad time at this moment, and we, her sons and daughters, are also suffering because imperialism is trying to acquire almost everything it can and in doing so it is leaving millions of human being helpless, homeless, hungry and dead. Most writers turn their faces away from this helpless situation as if nothing wrong is going on, but Roy is an outstanding exception as is Noam Chomsky, John Howard and others. In other words, Arundhati Roy is one of those few celebrity writers who do not use their fame for cynical and self-interested purposes. Rather, she uses her fame to work for people, to raise her voice for the oppressed, and for dalits, illiterates and displaced people by her writings, speeches and activisms. Her straightforward statement regarding this is, "To not say something is as political as to say something".

Nowadays, it is very difficult to not to find Roy's writing on issues and incidents in which justice and human rights are violated. She has authored essays on India's nuclear test, big dam projects across India, imperialism, corporate globalization, corporate media, oppression against minority groups in India such as Muslim and Christian and so on. She has also taken part in campaigns against big dams in India's Narmada valley. Moreover, she has donated her Booker prize money and royalty to the movement against Narmada dams called Narmada Bachao Andolon. She has been writing for the people and taking active part in movements that protest against injustice and the great loss done to the people by government, multinational corporations and so on. In recent months she has written about the Kashmiri "separatist" movement, about the bomb attack on Mumbai's Hotel Taz, and the violations of human rights by the Sri Lankan army in the name of dominating Tamil guerillas. As an ordinary person of the sub-continent and a citizen of the world, I think each of us should read Arundhati Roy because "No man is an Island" and all of us have to live in this same world. We need to know what is going on around us and beyond us since each and every country depends on every other country. We have to open our eyes to know how the oppressors snatch everything from the oppressed, to protest against them, to express our solidarity with the oppressed, and to know the world well. Arundhati Roy always opens our eyes to the real world, to poverty and hunger- stricken places where most people cannot manage even to have daily meals, to a world where few powerful and wealthy persons are swimming in the sea of luxury by exploiting a large number of people and by depriving them of what they deserve, and to a world where only a handful of people hold, in Arundhati's words, "vast unfettered power" ${ }^{2}$ and do not care about anybody and doing anything they want to for wealth and power.

Even from a micro--perspective, and as an ordinary person, I feel Roy's importance. Though she is an Indian writer, we, the people of Bangladesh, can learn many things from her writings; she is as relevant for our country as she is for India and rest of the world. She writes about problems and issues of India and the world that are quite similar to problems and issues afflicting us in Bangladesh. She writes about injustice and the types of injustice are the same everywhere in the world. She criticizes and writes about the greedy, all-grabbing, allswallowing nature of the free market and corporate capitalism operating in the name of globalization. Bangladesh also is not out of the clutches of corporate globalization. She writes against big dam projects in India. All of us know, that, how we, the people of Bangladesh, are
sufferers because of dams like Farakka and Kaptai. Moreover, let us remember that India is planning to build the Tipaimukh dam on the river Borak, which might affect the life of the people and the flora and fauna of Bangladesh. She has also written against extra-judicial killings. All of us lnow that, extra-judicial killings have become a regular phenomenon in Bangladesh and thus in the name of "crossfire" and "encounter" by the government-led organized force named RAB (Rapid Action Battalion). In addition, while criticizing the corporate globalization process, she has revealed the all-grabbing and hypocritical nature of big energy (oil and gas) corporations and who, in Bangladesh; do not know that Bangladesh is a victim of the exploitations of such corporations. So, I find it very essential and crucial in our context to translate Arundhati Roy's essays at this point of our history.

In Bangladesh, access to Arundhati's essays is very limited for the masses. To make her essays available to them we need more Bengali translations of her essays. I have found out that only her novel The God of Small Things has been translated by Abir Hassan and is available in the form of a book. Translations of her essays have also been published in various newspapers and magazines by various writers and translators. Among them Faruk Wasif and Ahsan Habib are prominent and their translations are published regularly in the mainstream daily newspaper named Prothom Alo, but most of the translations are published in abridged form. No translation of a collection of her essays has been published yet in the form of a book in Bangladesh. So I think there is much space and opportunity to translate her essays in Bengali.

I have chosen to translate three essays of Arundhati Roy for this project. They are "Ahimsa", "Come September" and "Confronting Empire". These essays are from her famous book $A n$ Ordinary Person's Guide to Empire, published in 2003 by Penguin. This book includes fourteen essays of her published before in various newspapers and magazines. In her essays, she bashes capitalism, corporate globalization and the free market for which millions of people around the world are being compelled to think of their life as a burden because of the deprivation, poverty, hunger, displacement and genocide (and what not!) they are facing every day.

In "Ahimsa" Arundhati Roy gives an account of how big "development" projects of the Indian government (like constructing big dams in Narmada Valley in Madhya Pradesh) are displacing people (most of them dalits and adivasis) from their homes, lands and jobs and
how the government is responding ruthlessly to the people who are protesting peacefully and non-violently against the injustice being done to the people of Madhya Pradesh by the government. Roy notes in this essay that, "The world over non-violent resistance movements are being crushed and broken."3 This is really a warning for all of us because, as Roy states in the next line, "If we do not respect and honour them, by default we privilege those who turn to violent means. ${ }^{94}$ So, we must decide which option we would prefer. This, I think, is especially important in Bangladeshi context because, recently we observed the ruthless action of the police against a peaceful protest against the govemment's treaty with some transnational corporations to lease our gas blocks in the sea to multinational corporations. It is alarming that, our democratically elected government is not giving ear to non-violent protest. However, this is not a very new phenomenon in our country because in the past too we also experienced similar attitudes from other govemments. Anyway, Roy, in this essay, says that NBA (Narmada Bachao Andolon), the organization of the people who are protesting against big dams, is an outstanding example of non-violent resistance movement. She urges people, who claim themselves supporters and activists of peace and non-violence, to go and stand beside the displaced people of the Narmada Valley.

Another essay I have translated is "Come September". It was actually delivered as a lecture in Santa Fe, New Mexico on September 18, 2002, and was sponsored by Lannan Foundation. The date was just one year and a week after the $9 / 11$ attack on New York's Twin Tower. In this essay, she ironically describes the significance of the month named September by writing about the horror of $9 / 11$. She sympathizes with the people who lost their nearest and dearest persons and she clearly states that "War cannot avenge those who have died." Then she recounts the previous Septembers of twentieth century when the United States had committed massive crimes and brutality against humanity in various parts of the world. She criticizes the USA for its invasion of various Asian, African and Latin American countries and of Afghanistan as well as its conquest of Iraq. She bitterly criticizes its naked, shameless support for Israel's relentless policy of genocide over the Palestinian people. She also gives an incisive analysis of corporate globalization and its hidden politics and describes the inhumanity, injustice, brutality and genocide going on all over the world in the name of "globalization". In addition, she points at nationalism as the root cause behind most of the genocides of twentieth century and sees it as still giving birth to state terrorism in various regions of the world. Most importantly, for us, she states that, "Protecting its control of the
world's oil is fundamental to US foreign policy." ${ }^{" 6}$ Now we are not unaware of the fact that the gas reserve of Bangladesh is attracting the greedy eyes of USA and other western corporate organizations and how they are trying to impose unequal treaties that go against the interest of Bangladeshi people in order to make huge profits by depriving the people of Bangladesh from their own natural wealth and taking control of another important natural resource gas. So, just like taking control of the oil, imperialist power is also trying to snatch away the other natural wealth like gas and coal from weaker countries like Bangladesh. Arundhati states, "While...contacts are being signed...natural resources are being plundered." Another very important thing she says in this essay, is "...the free markets brazenly protects Western markets and forces developing countries to lift trade barriers, the poor are getting poorer and the rich richer. ${ }^{78}$ And, in Bangladesh, if we look through the newspapers we would see how Bangladesh, as a developing country, is suffering the crude policies of free market that are being imposed by WB, IMF and USA and other western countries.

Another essay I have translated is "Confronting Empire". From the name of the essay, one can easily guess that here she is out to reveal the nuts and bolts of imperialism. Here she writes that, "Empire has sprouted other subsidiary heads, some dangerous by-productsnationalism, religious bigotry, fascism and of course, terrorism." And she does not forget to mention that, "All these march arm in arm with the project of corporate globalization." ${ }^{10}$ Actually, the problem is not with globalization, but with the way the globalization process is going on. In the name of globalization, what they are doing is farcical. Roy writes bitterly, "After all they have to make sure that it's only money, goods, patents, and services that are globalized. Not the free movement of people. Not a respect of human rights. Not international treaties on racial discrimination or chemical and nuclear weapons or greenhouse gas emissions or climate change or-God forbid--justice." ${ }^{11}$ So this is the real shade and color of "globalization". We, who are living in fool's paradise, are just blindly digesting the dazzling advertisements produced by the advocates of "globalization". She says that the real name of corporate globalization is imperialism. In this essay she also gives us directions to resist empire as the name of the essay is "Confronting Empire". She proceeds to say that empire should now be unmasked, since "its out in the open now" ${ }^{12}$, she targets the American empire. Hence this is the right time for us to wake up from our sleep. As she points out in the essay, "Remember this: We be many and they be few. They need us more than we need them." ${ }^{\text {"/3 }}$

Now I am going to write about my experiences and challenges and other important factors regarding my translation.

Earlier in history, translation was considered as a secondary and mechanical activity. Nowadays, this view has changed, and it is now considered to be a much broader activity than we think it is. In addition, translation studies is now a discipline in its own right. However, still it is a thankless job and the best complement a translator can get for a work of translation is something like, "It doesn't look like translation" (!). But, it is a serious and creative task and to me the basic thing is to get the joy of doing a work whole-heartedly. By the way, one, who wants to translate, has to have a sense of so many things at a time while doing translation. The first and foremost thing is to have a clear sense of context of both the source and target language since, according to Susan Bassnett, ". . . translation is intimately tied up with the context in which it is made. ${ }^{\prime 14}$ Now, context is related to various facts such as language habits of the particular community, culture, education and many other things. In order to understand a particular context a translator has to understand these things. A translator must also have a clear knowledge of the formal and structural aspects of the source text because he or she has to retain the formal structure of the source text in order to retain the spirit of the original. To this end, a translator has to look for formal equivalence of words, phrases or idioms of the source texts in his own language. But the problem arises when the structures of the target and source languages differ greatly, because in this case it becomes difficult for a translator to retain the form of the original text while making his translation readable and lucid. In order to do so, he has to look for dynamic equivalence instead of formal equivalence. In other words, sometimes a translator has to take liberties. But here again, he has to remember the fact that he could not and should not take undue liberties, because he has to be faithful to the original text. His job is to translate and not to paraphrase or explain. Another important factor, or should I use the word skill, for a translator is to listen to the genius of the writer. He must concentrate on the voice, mood or tone or narrative style of a writer and try to be as close as possible to the original. But the important thing to remember here is that, there is loss and gain in translation and it is not completely possible to be hundred percent successful to retain the spirit of the original. At the same time it is not completely impossible also. Anyway, successful translation will occur when a translator can combine all these "can do" factors that has been described above.

I started to do my translation by keeping in my mind all these factors that have been described above. First of all, I had to think about the Bangladeshi context and how I could make the translation readable and comprehensible for Bengali readers. At the same time, I would like to give them a real flavor of Arundhati Roy's writing. In order to get the context I had to read some Bengali non-fiction translation as well as original Bengali essays. That really helped me a lot in doing my translations. In addition, I also had to get a clear knowledge about the oral context. To do so I simply followed the languages of the discussions of several seminar, conferences and television talk shows.

Now, I find Arundhati Roy to be a very passionate writer and a master of rhetoric and it was a real challenge for me to translate the original tone of her writing. So, at first I tried to feel the strength and passion of her writing because if the translator himself does not have a holistic idea of the source text then how can he present to his readers a readable translation. So, to remain the original spirit of Roy in my translation I always have tried to use strong and passionate Bengali equivalent words and phrases as it is the trademark of Roy's writing style.

However, in doing the translation, most of the time, I tried to translate accurately. In other words I tried to be strict to most of the formal aspects of the source text, and make it contextually motivated. In other words, my first choice was to find the formal equivalences of phrases, sentences and words of the source text. But on occasions when formal equivalence was not possible: so then I had to go for dynamic equivalence, or, in other words, use my freedom as a translator. For example, in "Come September" Roy has written, "This is a canard" ${ }^{15}$ and in English the word "canard" simply stands for false report or news but to catch the force of the phrase I could not simply use the formal equivalence, so here I had to go for dynamic equivalence as the reader will find in my translation.

On other occasions, sometimes I did not get suitable Bengali words that can replace the English words I wanted to translate. So in those cases I had to take resort to borrowing words. In other words, I had to retain the original English terms in my translation. For example, I did not find any useful Bengali equivalence for the word "corporate", so I had to retain the word. But sometimes, retained words, such as "daisy cutter", need clarifications and in these cases I had to provide notes that explained the meaning of the retained words.

I have faced some major problems while translating some phrases and sentences. Sometimes, in translating a long and complex sentence I found it difficult to convey a clear sense of the sentence and that is why, I sometimes broke a sentence in two or three parts, so that it could make clear sense. On other occasions I had to work the other way for the same purpose. Nevertheless, while doing these I was concerned and conscious of the fact that the original sense and spirit should not be distorted by any means.

By the way, it is not always enough for a translator to only follow these "can do" factors. Sometimes, a translator has to invent new ways and solutions for some unique problems. While translating the title of the essay "Come September" I was in a ditch. I thought about various options but they did not satisfy me. Then, I have consulted with my supervisor Dr. Fakrul Alam and he gave me a unique solution of the problem. He suggested me to hear the song "Come September" by Natalie Imbruglia. After talking with him, I returned home and downloaded the song "Come September" and translated the title of the essay.

However, there is loss in translation. On many occasions I failed to catch the pinching and satirical force of her writing in my translation instead of my highest effort. To give you a few examples, I really could not manage to express the satiric force of such words like "sweetheart deals", "fishbowl" and so on and in those occasions I had to simplify the meanings that blunted the pinching quality of certain words and phrases.

Where there is loss, there is gain. On doing the translation, I have learnt many important lessons that would be very helpful for me in the long run. At the same time, it gave me the pleasure of translating the writings of a writer who is a very important figure, in the present world context, and always stands against Imperialism and whose writings give the inspiration and moral support for them who fight against imperialism throughout the world. So, in this light, I think I have tried to do an important task for Bengali readers, who, like the people of other parts of the world, became tired and fed-up with the imperialistic and capitalistic exploitation. However, Arundhati is such a genius that, to present the whole of her genius by translation, one has to be a genius. I am very much aware about my limitations and of the fact that I could not present the whole of the genius of Arundhati Roy to readers. However, I would feel greatly delighted if the readers will get even a slight flavor of Roy's writing through my translations.

## Notes

1. Arundhati Roy, "Ten Years On ...: In Conversation With Shoma Chaudhury, March2008," The Shape of the Beast, 2008, Penguin Books, India.
2. Arundhati Roy, "Come September," An Ordinary Person's Guide to Empire, 2005, Penguin Books, India. P 14
3. Arundhati Roy, "Ahimsa," An Ordinary Person's Guide to Empire, 2005, Penguin Books, India. P 7
4. Arundhati Roy, "Ahimsa," An Ordinary Person's Guide to Empire, 2005, Penguin Books, India. P 7
5. Arundhati Roy, "Come September," An Ordinary Person's Guide to Empire, 2005, Penguin Books, India. P 20
6. Arundhati Roy, "Come September," An Ordinary Person's Guide to Empire, 2005, Penguin Books, India. P 36
7. Arundhati Roy, "Come September," An Ordinary Person's Guide to Empire, 2005, Penguin Books, India. P 39
8. Arundhati Roy, "Come September," An Ordinary Person's Guide to Empire, 2005, Penguin Books, India. P 39-40
9. Arundhati Roy, "Confronting Empire," An Ordinary Person's Guide to Empire, 2005, Penguin Books, India. P 77
10. Arundhati Roy, "Confronting Empire," An Ordinary Person's Guide to Empire, 2005, Penguin Books, India. P 77
11. Arundhati Roy, "Confronting Empire," An Ordinary Person's Guide to Empire, 2005, Penguin Books, India. P 81
12. Arundhati Roy, "Confronting Empire,"An OrdinaryPerson's Guide to Empire, 2005, Penguin Books, India. P83
13. Arundhati Roy, "Confronting Empire," An Ordinary Person's Guide to Empire, 2005, Penguin Books, India. P 86
14.Susan Bassnett, Translation Studies, 2002, Routledge, London. P 18
14. Arundhati Roy, "Come September," An Ordinary Person's Guide to Empire, 2005, Penguin Books, India. P 41


$$
\begin{aligned}
& \text { AHIMSA (ARUNDHATI ROY) } \\
& \text { जरिश्ना }
\end{aligned}
$$

যখন আমরা বাকী সবাই যুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের সংলাপের মায়াজান্ন
সस্যোহিত,তখন ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে,একটি ছোট্ট জীবনতরী বাতাসে এর পাল উড়িয়েছে।
ভোপালের’ একটি ফুটপাতে,টিনণেড নামক একটি সানে অল্প কিছু মানুষ আশা এবং বিশ্বসের উস্দেশ্য
1

## করছে।


দিন। স্বাধীনতা সং্গ্রামে গাক্ধীর করা যে কোন অনশনেব চেয়ে তারা দুইদিন বেশী অনশন করেছে। তাঁর
যেকোনো দাবির চাইতে তাদের দাবি অনেক বেশী পরিযিত। তারা প্রত্বিদ্দ কব্রছে মধ্যপ্রদেণ সভকারেব্র
মান-বौধঁ তৈরীর উफ্بেশ্যে ১০০০ এর অধিক আদিবাসী পরিবাব্রকে জোরপৃর্বক উচ্ছেদের বিরুদ্কে।
তাদের দাবি, মধ্য প্রদেণ সরকার্ন শুধু নিজের নীতিমানাঁুক্ প্রয়োগ করুক যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে
তাদের জমি দেবার জন্য।

## 


 একজন, ( এখন সেটা, ১২ বছর পরে, যে পরিমান জমি তनিয়ে দিয়েছে তার চাইঢত ক্ম পরিমাণ




জলসংরক্ষনাগারের পান্ উপচে পড়বে। অনশন শুরুর পর থেকে রাম কুনোয়ারের ভজন কম্মেছে
২০পাউন্ড-তার শরীরের সস্সূর্ণ ఆজন্রে প্রায় এক- চতুর্থাংশ।
অন্যান্য বড় বौধ্ে－যেমন সর্দার সরোবর৬，মহেশ্বর，এবং ইন্দিরাসাগর৭ যেখানে শত শত নয় হাজার
হাজার বাম্তুহারা মানুষের পূণর্বাসন সোজা কথায় অসম্ভব（খধুমাত কাগজ্জে কনমে，আদালত্রে নথিপত্রে
ছাড়া），সেখানে মানের ক্ষেত্রে বাম্রু্যুত মানুষের ব্যাট সংখ্যা ৬ হাজারের মতো। এমনকি，জনগণ নিজে
থেকেই সহজলভ্য ও ক্রয্যযোগ্য জমি চিহ্নিত করেছে যেখুো সরক্কর তাদের্রকে বরাদ্দ দিতে পারে।
অথচ，এরপরও সরকার তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

তার বদলে বরং তুচ্ছ নগদ কতিপূরণ বিनাতেই ব্যস্ত সৃরকার，যা কিনা অবৈষ এবং একইসাথে এর
निজস্ব নীতিমালা－পরিপছী। এটা বেশ ঝোলাখুলিভাবেই বলছে যে，এটা যদি মান＂বাষ্তহার্রা＂দের দাবি

害㙁

প্রকপ্পগুলোর বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ，সামাজিক ৫ পরিবেশপত ক্ষয়－শ্মজির কথা ধর্তব্যেব্য মধ্যে না এনেই।
বরং বিন্নাদ，মাগাট，চিত্তর্রপা এবং কুন্নায়ার ধীরে ধীর্রে যতই দূর্বল হোকনা কেন，যতই তাদের্র শারীরিক ক্রিয়া－প্রতিক্রিয়া বন্ধ এবং অপৃরनীয় শারীরিক ম্মতি হবার উপক্রম এবং হঠাং মৃত্যুর＜ূ⿺𠃊八刀

দেখা দিকনা কেন，কোন সরকারী কর্মকর্তা একবারও তাদের দেখতে যাবার কথা আমনে আনেননি। একটা গোপন কথা বনি－টিনশেডেব্র নির্দয় সৃর্ষের নিচে প্রথর রোদ তাতার্া ফুটপাতের সবটাই দৃছ় প্রতিজ্ঞা এবং ইস্পাত－কঠিন সংকল্প নয়। খকিয়্যে যাওয়া ও ওজন হারাননার্গ কৌতুকতটা এথন আরেকটু

তী等 रচ্ছে। সেখানে এখন রাগ এবং হতাশার অক্র। সেখানে দেখা দিয়েছে শংকা এবং স্ত্যিকারের ভয়，
কিন্তু সবকিছ্ব ছাপিয়ে সেখানে এখন বিক্ট দাঁতে দাঁত চাপা প্রতিজ্ঞা।


Raihan 13
দেয়-এবং অবধারিত ভাবেই আপনাকে যেটা বেছে নিতে হবে তার ওকালতি করে:- উম্নয়ন- পহী,
আরকি? এটা চাতুর্যের সাথে ঈগ্গিত করে যে, এন,বি,এ এর মতো আর্দোন্লুলো হনো সেকেলে, এবং
অযৌক্তিকভাবে বিদ্যৎ বিরোধী অথবা সেচ বিরোধী। এটা অবশ্যই ফানতু কথা।
এনবিএ বিশ্বাস করে বড় বौঁধগুনো যুগোপযোগী নয়। এনবিএ বিশ্বাস করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পানির
প্রবাহ ব্যবস্থাপনার আরো বেশী গণতান্ত্রিক, আরো ছ্থানীয়, আরো অর্থনৈতিকভাবে উপযোগী এবং
পরিবেশগত ভাবে অ-ক্ষতিকারক ব্যবস্ছা আছে। অল্প নয়, এটি আরো বেণি করে আধৃনিকতার দাবী

## জানাচ্ছে, আরো বেশি করে গণতন্ত্র দাবী করছে।

কোনো সরকাররর সন্ত্রাসবাদের প্রতি আগুন উত্তোলনক্ক তখনই বিশ্বাসযোগ্য মন্ন হয় যদি সেটি
অনেকদিন ষরে চনে আসা দৃঢ় সংকল্প, ন্যায্য, বিচক্ষন যুক্তি দিয়ে গঠিত, অহিংস ভিল্নমতের প্রতি সহানুভ্ভিশীল হয়। এবং এথন পর্যন্ত, যা ঘটছে সবই তার বিপরীত।
মধ্য প্রদেশে, পুলিশ এবং প্রশাসন বুলডোজার নিয়ে আদিবাসী গ্রামে প্রবেশ করেছে। তারা টিউবওয়েন সিন করে দিয়েছে। স্কুন ভবন গুড়িয়ে দিয়েছে। এবং মানুষকে জোরপৃর্বক বাড়ির ভেতর থেকে বের করে আনার জন্য তাদের বসত ভিটার উপর গাছ কেটে ফেেেছে। তারা টিউবওয়েন সিল করেছে ।বিশ্বজুড়ে, অহিংস আন্দোলনকে ভেকে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। যদি আমরা তাদেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান না করতে পারি, তবে খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা তাদেরকেই অগ্রাবিকার দেই যারা সহিংস পথ বেছে নেয়।
যখন সরকার ও মিডিয়া তাদের সবটুকু সময়, মনোযোগ, তহবিল, গবেষণা, সান, সংবেদনশীলতা এবং আব্তরিকতার অপব্যয় করে যুদ্ধ এবং সন্র্রাসবাদের পেছনে, তখন এর থেকে যে বার্তাটি আমরা পাই তা
शুবই আब্ণীকাজনক এবং বিপদজনক: আপনি যদি খবর রাথেন যে হাওয়া কোনদিকে বইছে এবং গণঅসন্তোষ্রে প্রতিকার চান, তবে দেथবেন যে, সহিংসতাই অহিংসতর্র চাইতে বেশী ফনদায়ক।
Nick

পড়ে। সেই সহিংসতা হবে (এবং ইতিমব্যোই হচ্ছে) বাছ্ছিিারবিিীী, কূ্ৎসিত এবং অনাকাঙ্খিত। কাশ্মীরে, ভারতের উত্তর-পৃর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহে এবং অন্ধ্রপ্রদেন্নে যা ঘটছে সবই এই প্রক্রিয়ার অংশ।

এই মুহুর্তে এন,বি,এ అ্ুমাত্র বড় বড় বौধের বিরুদ্ধেই নড়াই করছে না। এটি বিশ্বকে দেওয়া ভারতের মহোত্তম উপহার: অহিংস প্রতিরোধ-কে बাঁচানোর লড়াইর়ে নেহেছে। আপনি একে বনতে পারেন অহিংসা বঁচাও আন্দোলন।

বছরের পর বছর ধরে সররকার নর্মদা উপত্যকার জনগণের প্রতি অষ্ধু অবজ্ঞা প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই করেনি। তাদের যুক্তির প্রতি অবজ্ঞ। অবজ্ঞা তাদের অন্দোনরের প্রতি।

একূশ শতকে এসে কর্পোরেট বিম্বায়ন্নর কারণে ধর্মীয় মৌলবাদ, পারমান্িবি জাতীয়তাবাদ এবং জনগণকে সর্বহারাকরচের মধ্যেকার সংয়াগকে উপেক্ষা করা অসস্তব হয়ে পড়ছে। যখন মধ্যপ্রদেশের সরকার সুনিণ্চিত ভাবেই বলছে যে, বাস্তুম্যুত মানুষের পূনর্বাসনের জন্য কোন জমি নেই, তখন, বিভিন্ন প্রতিবেদন বनছে এটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে কর্পোরেট কৃষিকাজ এর জন্য বিপুল পর্নিমান জমিকে সহজলভ্য করতে যা কিনা আরেক দফা বাজ্জফ্যতি ও দারিদ্রের চক্রু তৈরি করবে।

আমরা কি দিগ্নিজয়ী সিং- মধ্যপ্রদেথের অসাম্খ্রদায়িক, ‘সবুজ’ মুখ্যমন্রীর’- উপর আছ্হা রাখতে পারি যে, তার কিছ্ন গণসংযোগ সত্যিকার অর্থে নীত্মিালা পরিবর্তনের রূপ নেবে। যদি তিনি তা করেন, তবে তিনি ইতিহাসের পাতায় একজন দৃর্রদ্নী ও সত্যিকারের র্রাজনৈতিক ভাবে সাহসী ব্যক্তি হিসাবে ঠौঁই পাবেন।

यদি কংগ্রে পার্টি সত্যি সত্যি বিকল্প র্গপে গণ্য হতে চায় ধংসাত্রক ডানপহী ধর্মীয় ন্মৌনবাদীদ্রর চেকে, যারা আমাদ্র্র ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ঠে এনে দাড্ড করিয়েছে, তাহন্লে একে অধু সাম্প্রদায়িকতাকে দোষারোপ এবং সারশৃন্য জাতীয়তাবাদী কথামালায় অংサ্মরণের চাইতে বেশি কিছ্ করে দেখাত হবে।

একে কিছূ সত্যিকারের কাজ করতে হবে এবং এটি ঢে জনগণের প্রতিনিধিত়্ করছে বনে দাবি করছে তদের কথায় সত্যিকার অর্থে কান দিতে হবে।

আমরা বাকীরা যারা, সচেতন নাগরিক, শান্তিকর্মী, তদের জন্য- শান্তিকে সুযোগ দাও, শান্তিকে সুযোগ দাও বলে গলা ফাটানোই যথ্ঠষ নয়। এন,বি,এর মতো অক্দোলনগুলোকে সমর্থনের জন্য আমরা সামর্থ্থর মধ্যে যা পারি তার সবকিছ্হ করতে হবে, আর এভাবেই আমরা শাত্তিকে একট্ম সুযোগ দিতে পারবো। এঢিই সন্রাসের বিক্কদ্ধে প্রকৃত যুদ্ধ।

ডোপালে যান, টিনশেডের্র কথা ৃখ্রু একবার জিজ্টেস করেই দেখুন না।

টীকা:
১. ঢোপান তারতেন্ন মষ্যপ্রদেণের রাজধানী।





 মিঃ|ব্বিক্তার্রিতদ্যুন: www.narmado.org








 এবং চজরাটের থরাপ্রবন এনাকায় পানি সরবরাহও করা যাবে। এর বিরোপীর্রা বনছে, এর সবই বাড়িয়ে বনা এবং বাস্তবে
 করবে এবং জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে নিঃস্ব মনুষে পরিণত কর্রবে। এছাড়া, ধার্মনা কন্গা হচ্ছে কমপক্ষে ১০নক্ষ মানুষ জ্ষত্গিশ্তু হবে যদি এই প্রকল্প সম্পল্ন হয়। তথ্যসৃত: http//4ww:narmada.org

বিস্তারিত: hltp://www.narmada.org
৮. ছবির জन्य দেখুन: htepi/www.narmada.org
৯.মধ্যপ্রদেশের মৃখ্যমন্তী দিগ্বিজয় সিং বনেছিলেন, "তিনি বড় বাঁধ নির্মােের বিরুদ্ধে এবং ছছাট বাঁধ তৈরির পক্ষে"। কিন্ভ পরবর্তীতড তিনি তার কथা রাখেননি। তিনি বাঁধ তৈরির পুর্বে সকল ক্ষত্রিস্তদের(যার সিংংডাগই আদিবাসী ও দनিত)

"It Is a Serious Situation", Interview with Medha Patkar. The Hindu, Volume-21, Issue-01, January 03-16,2004. and NBA Press Release, May 14,2003 and June 13, 2002 at<http/www.narmada.org $<$

লেখকেরা ভারেন তারা পৃথিবী থেকে গম্প বাছাই করে নেন। আমি মনে করি, দাশ্ভিকতা তাদের্রকে

এমনটি ভাবায়। আসলে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। গল্পঋুলোই বলখকদেরকে বেছে নেয়। গল্পশুনোই তাদেরকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। সমষ্টিগ্ত বা ব্যক্তিগ্ত যে আখ্যানই ঢোক না কেন-তারা আমাদের ঔপনিবেশন করে। তারা আমাদের দালালীকরণ করে। তারা প্রকাশিত হবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। কল্পকাহিনী এবং প্রবন্ধ এ দুইই থধুমাত্র গল্প বলবার আলাদা আলাদা কায়দা। কিছ্র কিছ্র কারণে আমি ঠিক বুঝিলা কেন যে গল্সেরা আমার ভেতর শেকে স্বতস্ফুর্ত নৃত্যের মতো বের হয়ে আসে। আর প্রবন্ধেরা আসে টেন্েে-হিচড়ে এই ভস্ন, বেদনার্ত বিশ্ব থেকে যেখানে আমাকে প্রতিদিন ঘুম ভেক্গে জাগতে रয়।

 কখনই কোনো একটা গল্প এভাবে বলা হবেনা যাতে মনে হয় সেটি কোনো একক গল্স"।

একক গল্প বনে কখনোই কিচ্র থাকতে পারেনা। আছে ত্রু পৃথক দৃষ্টিভ’্গী। আমি যখন কোনো গম্প বলি, आমি কোনো মতাক্ধের মতো কোন মতবাদকক চাপিয়ে দেইনা; বরং (আমি) একজন গল্পবলিয়ের মত, যে কিনা তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙী প্রকাশ কর্রতত চায়। यদিও আমার ঢেখাকে মনে হতে পারে বিভিম্ন জাতি এবং ইতিহাস नিয়ে, আসলে তো তা নয়,আমার নেখার বিষয় ক্ষমতা, স্মতার আগ্রাসন এবং নিষ্ঠুরতা। প্মমতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। আমি বিশাস করি, কোন রাষ্ট্র বা কোন দেশ, কোন কর্পোরেশন বা কোন প্রতিষ্ঠান-এমনকি কোন ব্যাক্তি, স্বামী-ত্তী, বহ্ধু- বাষ্ধব, বা ভাই-বোন এর नিয়ন্তন হীন প্রচড্ড

## ঋ্ষেতা দখলের ফলাফল হয় চরম। একথ্ধাt আমি এখান্ন বিষদভাবে বলব।

আনবিক যুদ্ধের ভয়াবহতার খড়গ মাথায় ঝ্লিয়ে আমি এবং আমার মত লঙ্ষ-কোটি মানুষ আমাদের জীবন-यাপন করছি, এ সম্বন্ধে ভারত এবং পাকিস্তারনর সরকার তাদের মগজ- বোলাই করা জনগনকে

প্রতিনিয়৩ প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে, এবং সন্ত্রাসবিরোধী যুক্ধের যে বৈশ্বিক সহাবস্থান (যা সম্বক্ধে
দ্রেসিড্রেন্ট বুশ বেদবাক্যের মত আএড়াচ্ছেন, "ডে কর্ম্মর কোন শেষ নেই"), এমতাবস্ছায় সরকার এবং
জনগনের মধ্যকার সম্পক আমাকে অনেক বেশী উদ্যিথ্ন করে ঢুুলেছছ।
ভারত্ত, আমরা যারা পারমানবিক বোমা, বড় বড় বौঁধ, কর্পোরেট বিশ্বায়ন, এবং হিন্দু ফ্যাসিবাদের
ভীতিকর উখ্থানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করছি-যেখুলো ভারতীয় সরকারের দৃষ্ঠিভभীর সাথে মিলছেনাতাদেরকে "দেশদ্রোইী" আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। এ অভ্রেযোগে আমি মোটেই ক্রুব্ধ হইনা, কেননা তা আমার
কাজ বা চিন্তার সঠিক মৃল্যায়ন হতে পারেনা। দেশদ্রোহী সেই বক্তি যে তার নিজের জাতির বিপস্স এবং সংগতভাবেই অন্য কারো পক্ষে। সব ধরনের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে গভীরভাবে স্দ্দিহান, এবং জাতীয়তাবাদ-বিরোপী হবার জন্য কারোর দেশদ্রোইী হওয়া লাগেেনা। বিভিম্ম ধরনের জাতীয়তাবাদই বিংশ শতাক্দীর বেশীর ভাগ গণহত্যার জন্য দায়ী। পতাকা হল এক ধরনের রক্শীন কাপড় যা দ্বারা বিভিম্ন দেশের সরকার প্রথমত, জনগণের মন দেরা!জবন্দী করে এবং অতঃপর সেগুনো মৃতদের সৎকারের কাপড় হিসাবে কাজ্েে লাগায়। যখন স্বাধীন, চিশ্তাশীল জনগন (যার্র মধ্যে আমি কর্পোরেট মিডিয়াকে ধরাছিনা) পতাকাতলে র্যালি করে, যখন রলখখক, চিত্রকর, সংগীতকরর, চলচ্চিত্রকারগণ তাদের মূল্যবোধ জলাঞ্জি দেন এবং তাদের্র শিল্পকর্মণ্তলোকে অক্ধের মত জাতীয় সেবার জোয়ালে জুড়ে দেন, তখন আমাদের সবাইকে এ বিষত্যে উদ্ধিগ্ন হরুে হয় বৈকি। ভারতে তা আমরা দেখ্খে ১৯৯৮-র পারমানবিক বোমা পরীক্ষণ এবং ১৯৯৯-এ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কারগিল যুদ্ধের সময়ে। যুক্তরাষ্ট্রে এই দৃশ্য দেখেছি উপসাগরীয় যুদ্ধেকানীন অবझৃয় এবং এখন দের্খছি সঙ্ত্রাস-বিরোধী যুদ্ধে। সেই ‘মেড ইন চায়না’ আমেরিকান পতাকার ঝড়।
সাম্প্রতিককালে (আমি সহ) যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কর্মকাঙ্ডের সমান্নাচনা করছেন তাদেরকে ‘আমেরিকা- বিরোধী’ আখ্যা দেওয়া হচ্চে। আম্মরিকা- বিরোধীতাবাদ বর্তমানে একটি আলাদা মতবাদ রুপ্পে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পবিত্র প্রক্⿰িয়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে।
‘আমেরিকা- বিরোষী’ শব্দটা মার্কিন প্রশাসন ব্যবহার করে দুর্নাম রটাতে-এবং তা ৫ধু মিথ্য নয়, বরং আমরা বলতে পারি র্রুটিপৃর্নভাবে-এর সমাতোচকদের সংজ্ঞায়িত করতে। একবার কাররার পীঠঠ এই


## যুক্তি- তর্ক তখন আহত জাত্যাভ্যিমানের দেয়ালে ধাকা খেয়ে ফিরে অসে।

‘আর্মরিকা- বিরোধী’ জিনিসটা আসলে কী? এর মানে কি আপনি জ্যাজ--বিরোধী? ${ }^{8}$ নাকি আপনি মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিরোধী? আপনি টনি মরিসন্${ }^{〔}$ বা জন আপডাইকঁ ভালবাসেন না? नाকি বিশাল সিকোয়া গাছছর টপর আপনি ক্ষিন্ত? এর মান্ন কি যে হাজার হাজার আম্মরিকাবাসী পারমানবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবাদী মিছিল করেছে, অথবা যে সকল হাজার হাজার যুদ্ধবিরোধী মানুষ তাদের সরকারকে ভির্যেতনাম থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে বাষ্য করেঢে, আপনি তাদের অপছন্দ করেন ? এর

## মানে কি আপ্থি সকল আমেরিকাবাসীকে ঘৃনা করেন?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পররাষ্ট্রনীতির (মার্কিন "‘স্বাধীন" সংবাদমাধ্যমকে ধন্যবাদ, কেননা, দুঃখজনকভাবে, বেশীরভাগ আর্রিকাবাসীই এ সম্পর্কে খুব বেশী জান্ননা) সমালোচনার সাতে এর
সংক্কৃতি, সংগীত, সাহিত্য, এর শ্বাসরুদ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এবং এর সাধারণ জনগতের সহজ সরন
আন্দ বিনোদন-কে ইচ্ছাকৃতভারে শ্লিয়্যে ফেলা একটট চরম উদ্দেশ্যমূলক এবং প্রচন্ডরকম কার্यকর একটি কৌশল। এ অनেকটা একদল পিছুহইটা সৈন্যদললর মত, যারা কোনো ঘনবসতিপূর্ণ শহরের মিশে


## চালাবেনা।

এমন অন্নে আর্মেরিকাইই আছেন যারা জাদরর নামের সাথে সরকারী নীতিমালাকে জড়ানো হলে আহত
বোধ করেন। মার্কিন সরকারের কপ্ট ও পর্প্পর-বিরোধী নীতিমালার সবচাইতে পাল্ডিত্যপূর্ন, তীব্র,
 জানতে পাগন যে মার্কিন্ সরকারের কি অভিসন্ধি, তখন আমাদের দ্বারছ্ হতে হয় নোয়াম চমস্কি, এডওয়ার্ড সাঈদ, হাওয়ার্ড জিন, এড হারম্যান, এ্যামি ঋড্যম্যান, মাইকেন এ্যালবার্ট, শালমার্স জনসন, উইনিয়াম ব্নাম, এ্যাহনি আর্নভ প্রমুথের কাছে।
একইজাবে, ভারত্ত আমরা শত- শত নয়, লক্ষ- লহ্ষ মানুষ আছ্ছি যারা খুবই লজ্জিত, আহত বোধ করি

কাউকে "আর্মরিকা বিরোধী" বনে অভিহি৩ করা, প্রকৃতভাবে "আমেরিকা বিরোধী" হ্যয়া (অথ্বা একই কারণণ "ভারত- বিরোধী" কিং্বা "তিস্বাক্তুয়ান- বিরোষী"" বনা) پধুমাত্র একটি বর্ণবাদী আচরণই নয়, তা চিন্তাশক্তিরও ব্যর্থতা। প্রশাসন যে মেকি আপনাকে প্রদর্শন করে চলল, সেই গন্ডির বাইরে বিশ্বকে দেখবার ব্যর্থতা: হয় আপনি বুণের দনে হয় ঢালেবান। হয় আমাদের ভালবাসেন, না হয় ঘৃনা করেন। আপনি, হয় ভালো, না হয় শয়তান। আมাদের সাথে, না হয় সক্রাসীরের সাত্থ।
গত বছর অনেকের মতই আমিও সেপ্টেম্বর পরবর্তী বাগীীতার প্রতি উপহাস করার মত ভুল করেছিলাম, একে ঊড়িয়ে দির্যেছিলাম নির্রোধ এ ঊদ্ধত বলে। আমি ঊপলক্ধি করছছ যে তা কোনমতেই निর্বোরের উক্তি ছিলনা। এটা আসনে একটা ভ্রান্ত এ বিপচ্ঞ্ননক যুদ্ধ চালাবার চতুর কৌশুল। প্রতিদিন

 প্রাথ্থমিক অজুহাত-ওসামা বিন লাদেনকে আটটক করা (জীবিত অথবা মৃত)- তার পালে আর এথন বোধ


 একটি নারীবাদী অভিযান্ন নেম্মেে (যদি তাই হয়, তবে কি তাদের পরবর্তী টার্গেট যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক

 নারীদের সাথ্থে আরও খারাপ আচরণ করা হয়। তবে কি তাদের উপর বোমা বর্ষণ করা উচিং? দিল্gী, ইসলামাবাদ এবং ঢাকাক্ কি ঞুড়িয়ে দিত্ত হবে? বোমা মেরে কি ভারত শেকে সোড়ামী উড়িয়ে দেয়া


Qghnot

## গণহত্যার প্রতিচোধ নিতে কি আমরা সান্টা ক্ষে - তে বোমা ফ্েেনব?

আমরা यা ভভুলতে পারিনা তা মনে করিয়ে দেবার জন্য কোনো বার্ষিকী আয়োজনের প্রয়োজন নেই। তাই


চাইতে সবচেয়ে প্রবলভাবে যা বিরাজমান তা হল, যাকে বনা হচ্চে ৯/১১-এর নীভৎসতা। তিন

এখনও প্রবন। অত্রু এখনও সজল। আর, একটা অদ্ডুত প্রাণনাশী যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী এর থাবা বিস্তার করছে।
তবুও, প্রতিটি স্বজন হারানো মানুষ অবশ্যই তাদের হৃদয়ের গহীন থেকে গভীরভাবে জানেন যে, কোর্না
যুদ্ধ বা কোনো প্রত্তিংিসা, অন্য কোন্না ব্যক্তির স্বজন বা সন্তানের উপর বর্ষিত ভেইজি কাটার্য বোমা
তাদের শোকের দহনের তীব্রতাকে নেভাতে পারবেনা, অথবা তাদের স্বক্জনকে ফিরিক্য দেবেনা। মৃতদের
হয়ে যুদ্ধ কোন প্রতিণোষ নিতে পারেনা। যুদ্ধ তধ্রু তাদদর স্মৃতির প্রতত এক পাশবিক অপমান।
 ভিন্নপথে চালিত করে, সাবান বা জুতার সওদাগরী কর্পোরেশনখুলোর অর্থায়ন্ যার প্যাকেজ প্রোগ্রাম
তৈরী করা হচ্ছে টেলিভিশরে বিচ্চেষ অনুষ্ঠানরূপে প্রদর্শনার্থ্থ, শোককে সস্তা বানাতে, শোকের
অবমৃল্যায়ন ঘটাতে, এর অর্থকেই বলে দিতে। আমরা এখন দেখছি নৌক নিয়ে ব্যবসা, অশ্নীল প্রদর্শনী,
নোকের বানিজ্য, রাজ্জনৈতিক স্বার্থে মানুষের সবচ্চেয়ে ব্যক্তিগত অনুভ্ভূতি অপহরণ। জনগণের প্রতি
রাষ্ট্রের এটি একটি ভয়াবহ ও নৃশংস আচরণ।
জনগণের প্ন্যাচফম্মে দাড়িয়ে কথা বলা কোনো চতুর বিষয় নয়। কিত্ত আমি আসলেই আপনাদের কাছে



ক্ষতির কি অর্থ? কিইবা এর অর্থ সমগ্র সংস্কৃতির কাছে, সমগ্র জনমানুষের কাছে যারা একে নিত্যসঙ্গী হিসেবে জেনেছে?

যেহেতু আমাদের আলোচনার বিষয় ১১ই সেপ্টেম্বর, সেহেতু আমাদের এই তারিৰ্েে তাৎপর্য শ্মরণ করিয়ে দিতে হয়, ৩ধ্রু তাদের কাছেই নয় যারা গত বছর যুক্তরাা্ট্রে তদের স্বজন হরির্যেছেন, বরং বিশ্বের অন্যান্য প্রান্ঠের জনমানুষের কাছেও যারা বহুদিন ধরে এই তারিথটির তাৎপর্যের ভার বহন করে আসছেন। ইতিহাসের এই খোড়াখুড়ি কোন অভ্যেযোগ রুপে বা কোন্নে উত্েেজনা ছড়ান্নোর জন্য নয়। বরং তধুমাত্র ঐতিহাসিক শোকে সামিন হবার জন্য, কুয়াশার চাদরকে একটু হালকা করবার জন্য। সবচেয়ে ভদ্রোচিত এবং মানবিক উপায়ে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে বলার জন্য যে: পৃথিবীর বুকে শ্বগগম।

উনত্রিশ বছর আগে, চিলিতে, ১৯৭৩ সালের ১১ই সেপ্টেন্বরে, জেনারেন পিনোশে সি,আই,এ সমর্থিত একটি সামরিক অভ্যুখানের মাধ্যমে সালভাদর আয়েন্দের গণ্তাল্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকক উৎখাত করে। "আমি এর কোনো হেতু দেথিনা যে আমরা ৫ধু চেয়ে চেয়ে দেখব যে একটি দেশ কমিউনিস্ট হয়ে যাচ্ছে ৫্ধুমাত্র এর জনগণের দায়িতৃহীনতার জন্য", বলেছিছেন হেনরি কিসিক্জার, নোবেন শান্তি পুরষ্কার বিজয়ী, প্রেসিডেন্ট নিক্সনের আমনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্ঠা।

অভ্যুথানের পর প্রেসিডেন্ট আয়েন্দের মৃতদেহ পাওয়া যায় ত্রেসিডেন্ট প্রাসাদের অভ্যত্তরে। আমরা কখনোই জানতে পারবনা, তাকে কি খুন করা হর়েছিল নাকি তিনি আতহত্যা করেছিলেন। এরপর সেই ত্রাসের রাজ্জতে হাজার হাজ্জার মানুষকে হত্যা করা হয়। অনেকেই দ্রেফ পুম হয়ে যান। ফায়ারিং ক্কোয়াডে চনে গণহত্যা। দেশজ্রুড়ে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প ও টর্চার চেম্বার চালু হয়। নিহতদের পুতে ফেল্ন হয় বিভিন্ন খনির সুড়ছপথ ও অন্যান্য নিশানাইীন গণকবরসমুহে। চিনির জনগণকে ষোলো বছর্রেও বেশী সময় পার করতে হয়- মধ্যরাতের্র দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ, নিয়মিতভাবে লাপাত্তা, আচমকা গ্রে্্ার এবং নির্যাতন্নের আতংক মাথায় নিয়ে।

১৯৯৮ সালে ব্রিটেরেেেেনারেল পিনোশেকে ত্রে্ারের পর, ২০০০ সানে মার্কিন সরকার্র হাজার হাজার গোপন নথিপত্র প্রকাণ করে। সেখুলোতে অভ্যুথানে সি,আই,এ-র জড়িত থাকার সুস্পষ্ট প্রমনের পাশাপাশি জেনারেল পিনোশের আমলে চিনি পর্রিছ্ছিতির বিস্তারিত বিবরণ যে মার্কিন সরকারের হাতে
ছিল তা সুস্গষ্টভাবেই প্রতীয়মান। শধ্রু তাই নয়, জেনারেল্ল পিনোশের প্রতি কিসিঞ্জার তার সমর্থন ব্যক্ত
Ofe

## সহানভ্ভিশ্ীীল," তিনি আরো বলেছেন, " আমরা আপনার সরকারের মগ্ল কামনা করছি"।

আমরা যারা গনতাক্ত্রিক শাসনাধীনে বাস করছি, তা যতই ক্রুটিপূর্ণ হোক না কেন, কল্পনাও করত্তে



## করেছে তাদের কথাও আমাদের ভাবতে হবে।

## দুঃখখজনকভাবে চিলিই একমাত্র দেশ নয় যার উপর যুক্তন্বাষ্ট্র সরকার্রের শোনদৃষ্টি পড়েছে। ऊয়াত্মোলা,

কোস্টারিকা, ইকুয়েডর, ব্রাজিল, পেরু, ডমিনিকান রিপাবলিক, বলিভিয়া, নিকারাখुয়া, হন্ডূরাস, পানামা,
এন সালভাদর, দেক্সিকো, এবং কনস্বিয়া এ সব দেশই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অপারেশন ক্ষেত্র-প্রকাশ্যে-
এবং-আড়ানে। যে সকল স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী ও পুতুন স্বৈরশাসক, মাদক ব্যবসায়ী এবং অস্ক্র


 এদের অনেকেই হাত পাকিয়েছিল,য়খান থেকে এরকম ৬০,০০০ স্নাতক তৈরি হর্যেছিল ।) এও यদি

ক্র্রশ তাদের বহন করত্তে হয়-যেন তাদের বংশগ্গতির ধারকে যে কোনভাবেই কোক অভ্যুখান এবং

## গনহত্যা শব্দஸুলো খোদাই করে রাখা আছে।

উপরের তাল্কিকায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হস্তঞ্ষেপের কারশে ভূক্তভোগী এশিয়া ও আফ্রিক্কার দেশখুলোর
নাম রাখা হয়নি-সোমালিয়া, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, ইপ্দোনেশিয়া, লাওস এবং কম্বোডিয়া। কত দশরের
কতগুন্গো সেপ্টেম্বর ধরে এশিয়াবাসীর উপর বোমা বর্ষন করে, আӊুেন পুড়িয়ে, কসাইপিরি চালানো
হচ্ছে? আগস্ট ১৯৪৫ এর্র পর কতখুলো সেপ্টেম্বর পার হয়েছে, যখ্খন শত শত, হাজার হাজ্জার জাপানি
জনগণ হিরোশিমা ও নাগাসাক্তিতে বোমার আঘাতে চর্ণ- বিচূর্ণ হয়েছেন। তারপর কতত্ডলো সেপ্টম্বর পার

করেছে সেই আঘাত পার করে বেচে পাকার মত দূর্ভাগ্য যে সকন হাজারের হর্যেছিল যাদের উপরে সাক্ষাৎ জীবন্ত নরক নেমে এসেছিল, তাদের অনাগত সন্তান, সন্তানদ্দর সন্তান, পৃথিবী, আকাশ, বায়ূমড্ডল, পানি, এবং অন্য সব সৃষ্টি যারা সাঁতার কাটে, যারা হামাঙ্ডড়ি দেয়, যারা আকাশে ওড়ে সবার ওপরে? এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়, আলবুকার্কে, ন্যাশনান এ্যাটমিক মিউজিয়াহ্ম ফ্যাট্য্যান এবং निটন বয় (হিরোশিমা, নাগাসাকিতে বর্ষিত বোমাণ্ডলোর আদুরে ডাকনাম) কানের দুলের স্যুভেনির পাওয়া যেত। উড়নচ্টী তরুণরা স্গেলি পরত। প্রতিটি কানে ম্যাসাকার ঝুলত। কিন্ভ, আমি প্রসঙ থেকে সরে যাচ্ছি। আমাদের সেস্টেস্বর নিত্যে কথা বলার কথা, আগস্ট নয়।

মধ্যপ্রাচ্যেও ১১ই সেপ্টেম্বর একটি করুণ অনুরনন। ১৯২২ এর ১১ই সেপ্টেম্মরে, আরারদের ক্ষোভকে উপেক্ষা করে, ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিনের উপর একটি প্রজ্ঞাপণ জারি করে, যা ছিন ১৯১৭ এর
 বাইরে এর সামরিক বাহিনীী গণহত্যাকে সাথী করে।

ব্যালকোর ঘোষনা ইউরোপীয় জায়নবাদীদের প্রতিত্রুতি দিয়েছিন, "ইহুদি জনগণের জন্য একটি জাতীয় আবাসছ্লের"। (সে সময়, কখনোই সূর্य না ডোবা সাম্রাজ্য এ ভাবেই মুক্হর্তে জাতীয় আবাসস্ছল কেড়ে নিত ও দিয়ে দিত বেভাবে স্কুলের ষন্ডা মার্কা ছোকরারা মার্বেন দেওয়া-てনওয়া করে)। সে ঘোষনার দুই বছর পর ব্রিটিশ পর্ররাষ্ট্র সচিব নর্ড আর্থার জেমস ব্যালख্শোর বঢোছিলঃ
र्झिলিস্তিনের বর্তমান অধিবাসীসের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিবেচনা কর্রার প্রস্তাবের প্রক্রিয়ার
ধারকাছ দিঢ়্যেও আমরা যাবনা. . .আায়নবাদ, হোক তা সঠিক বা ভৃল, ভান অथবা
থাব্রাপ, প্রথিত আছে বহু বছরের্ন ঐতিহ্যে, বর্তমান প্রয়ো- জনে, ভবিষ্যতুর্ব আশায়,
বর্তমানে এই প্রাচীন ভূমিন্ন জধিবাসী৭০০০০০ জার্রবেব্র আশা-আকাংখার এবং
সংস্কার্রের চাইতে তা অনেক বেশী সুগভীরভারে তাৎপর্যমভিত।

কি খেলাচ্ছলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিধান জারি করে যে কার প্রঢ়া়াজনীয়তা সূগভীর আর কার নয়। কিক্রপ খেলাচ্ছনেই না তারা প্রাচীন সত্যতাঙ্গোর ব্যবচ্ছেদ সম্পক্ন করে। ফিলিস্তিন ও কাশ্মীর হন ব্রিটিশ সাআ্রাজ্যের রেখে যাওয়া দগদনে পুজ, আধুনিক বিশ্বকে দেওয়া এর রক্তমাখা উপহার। উভয়েই বর্তমান্রে ক্রম উত্ত্ঠমান আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের মানচিত্রের বুকে একটি ম্যুতিরেখা।
১৯৩৭ সালে ফিলিস্তিন সম্পর্কে উইনস্টন চার্চিলের্র বক্তব্যঃ


 অস্ট্রেলিয়ার কাল্লা মানুষদের বড় ধন্নন্নর রোন অন্যায় করা হয়েছে। আমি মানিনা যে ঐ

 कরেছে এবং তাদের ভূমির উপন্ন দখन কায়েম কর্বেছ্ছ।



 চেয়েও খারাপ। একেবারে যাচ্ছেতাই।" প্রধানমন্ত্রী র্মনাশিম বেজ্জিন ফিলিস্তিনিদের আখ্যা দিয্যেছিন
 তল্লে পিষে ঢেলা যায়। এথুলো হল রাষ্ট্রপ্রধানদের ভাষা, সাধারণ মানুষের নয়। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে ফিন্নিস্তিনকক বি心্ত করে এবং ৫৫ শতাংশ ফিলিস্তিনি ভূমি জায়নবাদীদেরকে বরাদ্ক দেয়: এক বছরের মধ্যে তারা ৭৬ ভাগ্গের দখল্ নেয়। ১৪মে ১৯৪৮, ইসরায়লি রাচ্ট্রের ঘোষনা দেওয়া হয়। ঘোষনার কয়েক মিনিটের ব্যাবধাননই যুক্তরাষ্ট্র ইসরাত়়লকে স্বীকৃতি দেয়। জর্ডান পশিচম তীরের দখन নেয়। গাজা উপত্যকার অংশবিশেষ আরে মিশরের্ সামরিক কতৃত্چের অ্ধীনে! আনুষ্ঠানিকভাবে,
 গণমানুষের্র হৃদয়ে।

১৯৬৭-এর গ্রী<্খ, ইসরায়েল পশ্চিম তীর ও গাজার দখল নেয়। নয়া বসতি ছৃাপনকারীদের দখল্লীকৃত এলাকায় ছ্থানান্তরের জন্য সব ধরনের রাষ্ট্রীয় বরাদ্ল ও উন্নয়ন সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। প্রায় প্রতিদিনই আরఆ বেশি বেশি ফিলিস্তিনি পরিবারেকে তাদের নিজ ভুমি থেকে উচ্ছেদ করা হয় ও উদ্বাস্তু


## শ্রেনীর নাগরিক হিসেবে বসবাস কর্ছছে

দশককর পর দশকক ধরে সেখারে বিদ্রোহ, যুদ্ধ, ইনতিফাদায় হাজ্জার হাজার মানুষ প্রাণ হারিচ্য়ড়েন। সক্ধি

 বাভ্টছানে, ${ }^{2}$ ব্যোনে তাদের গণহারে শাস্তি ও ২৪ ঘণা কারফিউ এর শিকার হতে হচ্ছে, প্রতিদিনই তারা






 স্বায়ত্ְশাসন? কি ধরনের রাষ্ট্র? কি ষরনের সুযোগ- সুবিধা ভোগ করে এর জনগণ?




 হতাশারই প্রতিফলন। ক্কোন বৈপ্নবিক রণরৌশল নয়। यদিও ফিলিত্তিনিদের আত্রেমন ইসরাল্যেলি জনমনে

 অজুহাত, নতুন রুপে, নতুন সাজ্, একূশ শতকের যুক্ধে।

বছরই ইসরায়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সহায়তা পায়। বৈদেশিক
 অর্থনৈতিক সহয্যোগীতা, ঋন , প্রযুক্তির হস্তাশ্তর, এবং অশ্ত্র বিক্রি করে থাকে।

এই করুণ সংঘর্ষ থেকে আমাদের কি শিক্কা গ্রহন করা উচিৎ? ইহুদি জনগণ যারা নিজেরাই নিষ্ধूরভাবে ভূক্তভোগী-মানবজাতির ইতিহাসে সম্ভবত সবচাইতে বেশী নিষ্ট̨রভাবে-তাদের পল্ষে কি, যাদের তারা বাম্তুদ্যুত করেছে তাদের নাজুক পরিহিতি এবং প্রানপণ আক্মি অনুধাবন করা সত্যিই সম্ভবপর নয়? চরম যন্ত্রনা ভোগ থেকে কি সব সময়ইই নিষ্ঠুরতা জন্ম নেয়? এ থেকে মানবজাতির পক্ফে আশাবাদী


 সকनের স্বাধীনতা ఆ মর্যাদাপূর্ণ জীবনের জন্য সংগ্রাম কর্গা ঊচিৎ?

> ফিলিস্তিন ছিন মধ্যপ্রাচ্যের এক সময়কার অসাম্প্রদায়িক দূর্গ। কিক্ত এখন দूর্বন, অগণতান্ত্রিক,

 মতবাদ্রর অনুসারী এবং ইসলামের নাম্ ঢাদের সগ্গ্রাম পরিচালনা করে। এর ইশতিহার থেকে উদ্ধৃতঃ "আমরা হব এর সৈनিক এবং এর জ̧ালানির লাকড়ি, যা শত্রুদেরকে পুড়িয়ে মারবে। সারা বিশ্ব আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীদের দোষারোপ করে। কিষ্ণ এরকম চরম একটি গন্তবো আসতে তাদদরকে ঢে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে তা কি আমরা অস্থীকার করত্ত পারি? ১৯২২ এর ১১ই


ফिলিক্তিনি জনগণকে দেবার মত কোনো পরামর্শ কি বিশৃবাসীর কাছে আছে? কিঞ্চিৎ আশাও কি আমরা দেখাতে পারি? তাদের কি উচিৎ উচ্ছিষ্ খাবার খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য থিতু ইওয়া এবং ঘাসফড়িং বা দু’পায়া জন্তুর মত আচরণ করা যা তদদের বলা হয়ে থকে? নাকি তাদের উচিৎ সোল্ডা মেয়ারের উপদেশ মেনে অস্তিত্হইীন হবার নিমিত্তে একটি সত্যিকারের প্রচেষ্টায় নামা?

মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি অংশে ১১ ই সেপ্টেম্বর একটি নতুন তাল ধরেছে। ১৯৯০ এর ১১ই সেপ্টেম্বর-এ জর্জ ডব্নিউ বুশ সিনিয়র, তৎকানীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থ্রেসিডেন্ট, কংগ্রেের একটি সম্মিলিত সভায় তার ভাষণের মাধ্যমে ইরাকের বির্কক্ধে তার সরকারের গৃহীত যুদ্ধের ঘোষনা দেন।

মার্কিন সরকার বনে থাকে যে, সাক্mাম হোসেন একজন যুদ্ধাপরাধী, নিষ্ֶूর সামব্বিক নৈৈৈৈরশাসক যে তার নিজস্ব জনগণের উপর গণহত্যা চালিভ্যেছে। এটা তার সম্পর্কে প্রায় সঠিক বর্নণা। ১৯৮৮ সালে তিনি উত্তর ইরাকের শত শত গ্রাম ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলেন এবং রাসায়নিক অন্ত্র ও মেমিনসান দিয়ে হাজার হাজার কূর্দি জনতাকে হত্যা করেছিলেন! আজকে আমরা জানি, সেই একই বছরে, যুক্ত্রাঁ্ট্র সরকার তাকে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়েছিল মার্কিন কৃষিপণ্য কেনার জন্য। তার পরের বছর, যখন তিনি তার গণহত্যা মিশনের সফল পর্রিসমাপ্পি টানেন, মার্কিন সরকার তখন তার আর্থিক সহায়তা ঘিত্তণ করে সেটাকে এক বিলিয়ন ডলারে পর্রিণত করে। এর সাথে তকে উচ্চমানসম্পণ্ণ জীবানুবীজ সরবরাহ করা হয় এ্যন্রাক্স

তৈরির জন্য, সেই সাথে হেলিকপ্টার এবং ডূয়াল-ইউজ উপাদন যা দিয়ে রাসায়নিক ও জীবানু অন্ত্র প্রষ্টত করা যায়।

তাই এটা পরিষ্কার যে, যখন সাদাম হোসেন তার নিকৃষত্ম নৃশংসতাখলো চালাচ্ছিলেন, যুক্তর্রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সরকার ছিন তার ঘনিষ্ঠ মিত্র। এমনকি বর্তমানেও, তুরক্কের সরকার, বিশ্বে যাদের মানবাধিকারের রেকর্ড অতি ভয়াবহ, তারাও যুক্তরাষ্ট্র সর্রকারের অতি ঘনিষ্ঠতম মিত্র। কুর্দিদের উপর তুরস্ক সরকারের নিষ্পেষণ ও হত্যাও মার্কিন যুক্তনাষ্ট্র সরকারকে তুর্কিদের অন্ত সরবরাহ ও উন্নয়ন সহযোগিতা দেওয়া থেকে রৃখতে পারেনি। এটা পরিকার যে, কূর্দি জনগণের জন্য দুশ্চিত্তায় ব্যাকূন হয়ে ঞ্রেসিডেন্ট বুশ কংঅসে তার ভাষণ দেননি।
কীসের পরিববর্তন হয়েছছ? ১৯৯০ এর আগস্টে সাদ্দাম হোসেন কুয়েত আক্র্যন চালান। তার অপরাধ এই

 S2 (

## বসে- নির্মূল করতে হ্বে।

ইরাকের উপর প্রথম সংঘবদ্ধ হামলা চালানো হয়েছিন ১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাসে। টেলিভিশনের
পর্দায় বিশ্ব প্রত্ত্ষ করল্গ যুপ্ধের প্রধান সংবাদ (সে সময়, ভারতে সি,এন,এন দেখতে হলে আপনাকে


 পর্যবসি৩ হয়়। গত এক দ্দশক ধরে মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী ইরাকের উপর হাজার হাজার ত্যপণাশ্ত্র ও বোযা নিক্ষেপ করেছে। ইরাকেন মাঠ-ঘাট ৩ কৃষি জমির উপর ৩০০ ট̈ন ডিপ্নেটেঙ ইউর্রেনিয়াম নিক্ষিষ্ু

 শিতদের মাঝে ক্যান্সারের পরিমাণ চার બुন বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনৈতিক অবরোধের এক
দশক সময় ধরে ইরাকের বেসামরিক জনগণ ডাদের ব্যৈ/িক চাহিদা খাদ্য, ঔষধ, হসপাতালের

## 

অবরোধের কারণে প্রায় পাঁচ লক্ষ ইরাকি শিক মৃত্যুবরণ করে। এর মাবে ঞতিসংমে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেডেলিন অলব্রাইটটর বিখ্যাত উক্তি, "আমি মনে করি এটটা খুবই কঠিন সিদ্ধাল, কিন্ত এর মূन्য-আমরা মরে করি মূन्य যথার্থই"। মরাল ইকূইভ্যালেক্স বা নৈতিক কূইমম্বতা শব্দটি ব্যবহার করা হত যারা আফगান যুদ্ধের বিরোধীতা করত তাদের প্রতি কাদা ছঁঁড়তে। মেডেলিন অলব্রাইট নৈতিক কৃটূম্বতার
অভিযোল অতিযুক্ত হত্ত পারেন না। তিনি যা বলেছেন্ন তা সোজা সাপটা বীজ্জণিত।

এক দশকের বোমা বর্ষণ "বাগদাদের প্য" সাদাম হোসেনকে উৎখাত করতে পারেনি। এখন প্রায় বার বছর পর প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্বিউ বুশ সেই একই বাগ্পীতায় শান দিচ্ছেন। তিনি একটি সর্বময় যুদ্ধের প্রস্তাবনা দিচ্ছেন যার নক্ষ "গাসক পরিবর্তন"এর চেয়ে কিছ্ম কম নয়। দ্যা নিউ ইয়ক্ক টাইমস বনেছে যে, বুশ প্রশাসন, "জনগণ, কংশ্লস ও এর প্রড়োজনীয় মিত্রদের মনে বিশ্বাস যোগাতত এবং তাদের নিয়ে সাদ্দাম হোসেনের হুমকি ম্মাকাবেলার জন্য একটি নিছিছৃদ্রভাবে পরিকল্সিত কৌশন অনুসরণ করছে"। হোয়াইট হাউজ্জের চিফ অব স্টাফ এনড্র কার্ড বলেছেন প্রনাসন কিভাবে শররততর পরিকপ্পিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হচ্ছে: "যার্ক্রিং এর দৃষ্টিকোণ থেকে", তিনি বলেন-,"আপনি আগচ্ঠে নতুন কোন পণ্য বাজার্নে ছাড়বেন না"। বর্তমানে ওয়াণিংটনের বিজ্ঞাপনের ভাষা কূয়েতি জনগণের অবছান নিয়ে নয় কিন্ত তদের জোরালো দাবি যে ইরাকের কাছে ব্যাপক গণবিধ্নংসী অন্ত্র আছে। ভুলে যাও "শাত্তি"কামীদের দায়সারা নৈতিক বাগাড়ম্বর; निঢেছেন রিচার্ড পার্লে, প্রতিরহ্পা কৌশন বোর্ডের চেয়ারম্যান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "প্রয়োজনে একাই একশো" এবং প্রয়োজনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আক্রমন চালাবে যদি তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে নিিচিতত করে।

অশ্ত্র পরিদর্শকগণ ইর্রাকের ব্যাপক "গণবিধ্ধংসী অশ্ত্র" সম্পকে পরষ্পর বিরোধী প্রতিবেদন দিয্রেছেন। এদের অনেকেই বনেছেন যে এর অস্ত্রাগার ধ্বংস হয়ে সিয়েছে এবং আর্রেকি অস্ত্রগার বানাবার সামর্থ এর নেই। যাই হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমানবিক ও রাসায়নিক অস্ত্রাগারের পরিধী ও বিক্তৃতি সস্পক্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যুক্তরাষ্ট্র সর্রকার কি তবে অশ্ত পরিদর্শকগণকে স্বাগত জানাবে? যুক্তরাজ্যও কি জানাবে? কিংবা ইসরায়েল? ইরাকের কাছে পারমানবিক অস্ত্র থাকনেই বা কি? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পার্রমানিক অস্ত্রাগার। এটি বিশ্বের একমাত্র দেশ যা বেসামরিক জনগণের উপর এই অস্ত্র প্রয়োগ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যদি ইরাকে অগ্যাধিকার ভিজ্তিতে আক্রমণ চালানো জায়েय হয়ে থাকে, তবে অন্য কোন পারমানবিক স্মমতার অধিকারী দেশেরও অন্য আরেরেটি দেশের উপর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আক্রমণ চালাতো কেন জা<়়य হবেনা? ভান্নত পাকিস্তানকে আক্রমণ করতে পারবে, অथবা পাক্শিত্তান ভারতকে। যদি মার্কিন সরকার ভারতের প্রধানমত্রীর প্রতি নাখোশ হয়, তবে কি অ্বু "অগ্রাধিকার-ভিক্তিতে" আক্রমণ চালিয়ে তকে উৎখাত করতে পারবে?



 না কোনো দেশের সাত্থ যুক্কে লিল্ত ছিল।

মানবতার কলা!नের জন্য কখনোই কোনো যুদ্ধ করা হয়নি। যুদ্ধ হয় প্রধানত আষ্ষিপ্্যের জন্য,





 তেলই মুক্তবাজারের চাকাকক গড়িয়ে নিফয় চতে। বিশ্বের ত্তের নিয়ন্ত্রণ যার হাতে, বাজারও তার

## হাতের মুट্ঠোয়:

এবং কিভাবে আপনি ত্তলের নিয়ন্তক হবেন? নিউ ইয়র্ক টাইমস এর প্রবন্ধকার টমাস ब্রেডম্যানের

## চাইতে আর কেউ বোধ করি সেটা এত্টী আডিজাত্যের সুরে বলতে পারেননি, "র্শেজিননস পপ’স"

প্রবক্ধে তিনি বলেছেন, "यুক্তরাষ্ট্রকে ইরাক ও যুক্তরাষ্ট্রের মিহ্রদের কাছে এটা পরিষ্巾ার করতে रবে যে. .
. মার্কিন যুক্ত্রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ করবে, কোনো আলোচনা, দ্বিধা, কিংবা জাতিসংদ্থর অনুপ্মাদন ছাড়াই"।




 যুক্তরাষ্ট্রের সার্যরিক, বিমান, নৌ ও মেরিন বাহ্নিী"।

এটা সমুবত কোনো অসতর্ক মূহুর্ত্র লেখা। কিন্ভ আমার পড়ার মধ্যে এটা নিশ্চিতভাবেই কর্পোরেট বিশ্বয়ী প্রকন্প সম্পর্কে সবচাইতে নির্ভুল ও সংপ্শিপ্ঠ নেখা। ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ এর পর এবং সক্র্রাসবিরোধী যুক্ধে, এই গোপন হাত ও কজির দস্তানা উন্মোচিত হয়, এবং পরিষার ভাবে আমরা দেঋতে পাই মার্কিন যুক্তনরাষ্ট্রের আরেকটি হাতিয়ার-মুক্তবাজার- উম্ময়নশীল বিশ্বের ঘাড়ে বসে যে কিনা দौতত দাঁত চেপে তার হাসি নুকোচ্ছে। "যে কর্মের কোন শেষ নেই"-তা হল মার্কিন যুক্তরাধ্ট্রের নিশিছিদ্র যুদ্ধ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সীমাইীন বিস্তারের নিখুঁত মাধ্যম। উর্দৃতে মুনাফাকে বনা হয় ফায়দা, আন কায়দা অর্থ হকূম, স্টষ্টার হকূম, আইন। তাই, ভারতত আমরা কেউ কেউ সন্রাস-বিরোধী যুদ্ধকে বনি, আল কায়দা বনাম আল ফায়দা-হকুম বনাম যুনাফা। এখন আপাতত আল কায়দার দিনই চলছে বনে মনে হচ্ছে। তবে ভবিষ্যতে কি হবে সেটা আপনি বলতে পারেন না।

গত দশ বছরের লাগামহীন কর্পোরেট বিশ্বায়ন্নে, বিশ্বে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতি বছর গড়পত্তা ২.৫ শতাংথ হারে। অথচ তারপরও বিশ্বে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ১০০র্মিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। ওপরের সারির বৃহৃ ১০০টি অর্থনৈতিক শক্তির ৫১টিই কপ্পারেশন, কোন দেশ নয়। ওপরের দিকের ১ শতাংশের আয় নিচের দিকের ৫৭ শতাণেরর আয়ের সমপরিমাণ এবং বৈষম্য বেড়েই চনেছে। বর্তমানে সন্রাস-বিরোখী যুদ্ধের আবরণের নীচে এই প্রক্রিয়াকে আরো অড়িঘড়ি করে এসিত্যে নেওয়া হচ্ছে। স্যুট-টাই পর্রিহিত ব্যক্তিদের নজিরবিহীন ব্যস্ততা। যখন আমাদের ওপর বৃষ্টির মত বোমা বর্ষিত হয়, আর আকাশে ক্রজ মিসাইলেরা বেপরোয়া পাশ কাটায়, যখন পারমানবিক অস্ত্রের অবিরাম সরবরাহ ও মজুদ চলতে থাকে বিশ্বকে আরো নিরাপদ সান বানান্লোর জন্য, তখন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, স্বতৃ নিবক্ধিত হয়, তেলের পাইপ লাইন নির্মিত হয়, প্রাকৃতিক সम্পদ লুষ্ঠিত হয়, পানিকে ব্যজ্তিগত সম্পত্তি বানান্না হয়, এবং গনতন্ত্রকে পস্রু করে হাসপাতানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ভারতের মত একটি দেশে কর্পোরেট বিশ্যায়ন প্রকল্প "কাঠামোগত সমন্বয়" এর নামে শেষমেষ মানুমের জানমালের দিকে এর থাবা বিস্তার করছে। "উম্ময়ন"প্রকল্প, ব্যাপক বেসরকারীকরণ আর শ্রম সংস্কার গণমানুষককে তাদদর জমি থেকে উচ্ছেদ করছে, এবং জীবিকা থেকে বিতাড়িত করছে, ফজে এমন বর্বরোচিত জ্বরদদখन চলছে যে ইতিহাসে তার জুড়ি মেনা ভার। বিশ্ৰজুড়ে মুক্তবাজার যেমন নগ্নতাবে भাশচাত্যের বাজারকে রহ্ষ করে চলেছে ও উম্নয়নণীল দেশঙলোকে বানিজ্যে প্রতিবন্ধকতা তুলে নিতে







 ফ্যাসিবাদ, এবং অবশ্ৰই সक্রাসবাদhর উর্বর ভূমি হয়় ওঠ।


 আার আমর্যা সবাই মিলেমিশে জন দেনন্রত৩ গালের মাঝ্小 সুণ্ধে শাভিতে বাস করি( ইম্যাজিন দেয়ার ইজ নো কাট্রি)।

এ এक ఆভকর্কর ফঁंकि।





 দেশঔনোতে অজনপ্রিয় সংপ্কার সাষন ও বিদ্রো দমন কর্তত পারবে। এর প্রর্যোজন একটি সংবাদমাধ্যম


অভিবাসন আইন, আর সমুদ্রসীমায় কড়া নজরূারীীর টহল যাতে ওধুমাত্র অর্থ, পণ্য, স্বত় ও সেবার বিশ্বায়ন ঘটে- মানুষেে স্বাধীন চলাফেরার নয়, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার নয়, কিংবা রাসায়নিক ও পারমানবিক অস্ত্র, বা গ্রীন হাউজ গ্যাস निয়ক্রন, জলবায়ু পরিবর্তন, অথবা থোদা না খাד্তা ন্যায় বিচারের উপর কোন আন্তর্জতিক চুক্তির নয়। ভাবथানা এমন যে আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্রের প্রতি সামান্যতম ঈপ্গিত ও যেন পুরো প্রকল্প নস্যাৎ করে দেবে।

আফ্গানিস্তানের ধ্বংসস্তুপের ওপর সন্জাসবিরোধী যুদ্ধের পতাকা উড্ডয়ন্নর প্রায় এক বছর হতে চলল। একের পর এক দেশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে স্বাধীনতা রশ্ষার নামে, জনগণের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে গণতন্ত্র রহ্ষার নামে। সব ধরনের ভিন্মমতকে "সন্র্রাসবাদ"一এর সাথে এক করে দেখা হচ্ছে। সব ধরনের আইন পাস হচ্ছে একে মোকাবিলার জন্য। ওসামা বিন লাদেন বোধহয় হাওয়ায় মিলিয়ে ছেছে। বলা হচ্ছে, মোল্মা ওমর মটর সাইকেলে পগাড়পার (তারা টিনটিনকেক> তার পিছু লাগাতে পারে)। তালেবানরা হয়তোবা অদৃশ্য হয়েছে কিভ্ভ তাদের স্বত্তা, তদের সংক্ষিক্ঠ বিচার ব্যবছ্হা মাটি ফ্রঁড়ে উদয় হচ্ছে অयাচিত সব সানে। ভারতে, পাকিক্তারে, নাইজেরিয়ার্, আমের্রিকায়, সকল মধ্য এশীয় ম্বৈরেশাসিত রাষ্ট্রসমূহে এবং অবশ্যই আফগানিস্তান্ন যুক্তন্রাষ্ট্র সমর্থিত উত্তরাঞ্চলীয়় জোটের অধীনে।

এর মাঝে শপিং মনে চলে বিকিকিনি। সবকিছ্রূ উপর মূন্যহ্রাস-মহাসাথর, নদী, তেল, জিনপুন, প্রজাপতি,ফুন, ఫৈশব, এ্যালুমিনিয়াম কারখানা, ফোন কোস্পানী, প্রজ্ঞা, বন্যতা, নাগরিক অধিকার, প্রতিবেশ, বায়ুমড্ডল-8.৬ মিলিয়ন বছরের্গ সকল বিবর্তন। তা মোড়কজাত, সীলম্মেহর যুক্ত, স্টিকার সহকারে, মূল্য সংযুক্ত, এবং তকে সাজ্জিয়ে রাখার জন্য সহজ্জনভ্য (ফেরৎযোগ্য নহে)। ন্যায়বিচারের বেলায়-আমি ওনেছি তাও নাকি নিলামে ওঠার পথে। টাকা দিলে আপনি সবার সেরাটা পেতে পারবেন।
 মার্কিনীদের কে তাদের নিজেদের মত করে জীবন-যাপন কর্নতে দিতে হবে। উন্মাদ রাজা যখন সজোরে পদপাত করে, ক্রীতদাসেরা তদের খুপর্রিতে বসে দাঁত কপাটি খায়। তাই, এখানে দাড়িয়ে আমার পক্ষে এটা বলা কঠিন, কিভ্ভ মার্কিন স্টাইলের জীবনযাত্রা সৃম্পষ্টতাবেই চনতে পারেনা। কারণ তা স্বীকার করেনা যে, মার্কিন যুক্তরাা্ট্রেন বাইরেও পৃথিীীর অস্তিত্ আছে।









করেনি, কর্তৃক পরিচালিত একটি বিশ্ব সঙ্ডবত খ্মুব বেশীদিন টিকে थাকবেনা।


## 




## 辰

টोকা:
১. এটি কস্দনী রায়ের "Come September" প্রবক্ধের বাংলা অনুবাদ। তিনি ১৮ই সেপ্টম্বর, ২০০২-এ যুক্তর্রাষ্ট্রের নিউ


 September" গানটির্র সহায়তা নিয়েছি।
२. জন বার্গার(১৯২৬-) ব্রিঢিশ শিম্প সমাল্গাচক, ঔপন্যাসিক ও চিত্রকর।
৩. তत्यের জন্য দেখুন: John Pomfret, 'Chinese Working Overtime To Sew US Flags', Washington Post, 20 September,2001
 দুঃখের কথ্থ এই গানের ডেতর দিয়ে প্রকাশ করত।
৫. টनि মরিসন(১৯৩১) বিব্য্যাত মার্কিন ঔপন্যসসিক। তার বিথ্যাত দুটি উপন্যাস: দ্যা জ্ৰয়েষ্ট আই ও বিলাভেড।
৬. জন আপডাইক(১৯৩২-২০০৯) বিষ্যাত মার্কিন নেখক ও কবি।
 ভূমিকা পানন করে।
৮. সান্টা ফে- তেই অক্রদ্ধতি এই রচনাঢি পাঠ করেন। ১নং টীকা দেখুন।
৯. কান্নণ ৯/১১ এর মাত্র ১ সষ্ঠাহ পরে অক্রক্ষটী যুভ্র্পাৰ্ট্র যান ন্যানান কনচাব্রান ফ্রিডম প্রাইজ গ্রহন করতে এবং সেখানে তিনি प্রাতালেরেকে রচ্নাটি (Come September) পাঠ করে ণোনান।
১০. পাা্রমানবিক বোমার পর ডেইজি কাটারই হু সবচাইতে মার্যাজ্দক ও প্রানঘাতী অন্ত্র একটি ডেইজি কাটার বোমা ১৫০০০ পাউন্ড বিষ্ফোরক ধার্রণ ফমতা সস্পন্ন।
 Majesty's government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing nonJewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country".


১৩. '৬০ এর দশক্ের বিশ্বখ্যাত ব্যান্ড বিটন্স্ এর গায়ক।

ゝ8. বিশ্বथ্যাত কমিকস সিরিজ্জ টিননত্তিন্ন প্রধান চর্নির।
১৫. ডোনাল্ড রামস<েেল্ড(১৯৩২- ) মার্কিন যুক্তন্রাঁ্ট্রের সাবেক সামর্রিক সচিব(২০০১-২০০৬)।
 মढে কবিতাি প্রুফিবাদের্র একটি সমালোচ্না।

## Confronting Empire (Arundhati Roy)

## সার্রাজ্যের মোকাবিলা

আমাকে ‘কিভাবে সাম্রাজ্যের মোকাবিলা করতে হবে?’ সে সর্ম্পকে বলতে বনা হয়েছে।’ এটা থুব বড় একটা প্রশ্ন। এ প্রশ্নের কোন্নে সহজ উত্তর আমার জানা নেই।

সাম্রাজ্যের ঝোক্বিলা বিষয়ে কথা বলবার পৃর্বে আমাদের্রকে সাম্রাজ্যের অর্থ সনাক্ত করা প্রত়োজন। এর অর্থ কি মার্কিন যুক্তরাঁ্ট্র সরকার (এবং তার ইউরোপীয় উপগ্রহ সমূহ), বিশ্বব্যাংক, আই,এম,এফ, বিশ্ব বাণিজ্য সংছা, এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনণনো? নাকি তা এর চেয়েও বেশি কিছ্??

বিভিন্ন দেশে, সাআ্রাজ্যের বিকম্প মাথা গজ্যেয়েছে, এর কিছ্ন ভয়ংকর সহ-উৎপাদন-জাতীয়তাবাদ, ধর্মাক্ধणা, ফ্যাসিবাদ এবং অবশ্যই সন্ত্রাসবাদ। এর সবই আবার কর্পোরেট বিশ্বায়নের হাতে হাত রেথে পথ চনে।

একটু বিষদ ভাবে বলি। ভারত-বিন্বের বৃহত্পম গণতন্ত্র-বর্তমান্ কর্পোরেট বিশ্বায়ন প্রকল্পের পুরোভালে অবছান করছে। এর ১০০ কোটি জনগণের ‘বাজার’ এখন বিশ্ব বাণিজ্য সংছার উৎসুক চোখের সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কর্প্পারেটায়ন এবং বেসরকারীকরণণ ভারতীয় সরকার এবং অভিজাত সমাজ কর্ত্ক সাদরে গৃহীত হয়েছে।

এটা কোন কাকততাनীয় ব্যপার নয় বে, প্রধানমব্র্রী, স্বরাষ্ট্র ম্্রী, বিনিত্যোগ ম্্রী-যারা ভারতে এনরনের্² সাথে চুক্তি করেঢছন, यারা দেশের ভৌত অবকাঠাম্মে কর্পোরেট বহ্জাতিকদের কাছে বিক্রি করেছেন্ন, যারা পানি, বিদ্যুৎ, তেল, কয়লা, ইস্পাত, স্বছ্য, শিক্ষা এবং টেলিযোগাযোের বেসরকাগীীকর্ণণ চান-তারা সকলেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) ${ }^{\circ}$ এর সদস্য অথবা সমর্থক या একটি ডানপহী, চরমপহী হিন্দू জাতীয়তাবাদী সং্ যা কিনা প্রকাশ্যে হিটলার এবং তার পদ্ধতির প্রসংশা করে।


জীবিকা থেকে বিতাড়িত করছছ। সর্বস্ব হারানো শত শত কৃষক কীটনাশক খের়ে আত্মহত্যা করছে।

## দেশের সর্বত্রই অনাহারে মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে।

## B <br> ও বিছৃজ্ঞनার চোরাবানির নিম্নমুখী জালল জড়িয়ে পড়ঢছ। ফ্যাস্বিবাদের জন্য, ইতিহাস আমাদের <br> বলে, হতাশা এবং জাতির মোহভজ্গের আবহাওয়া সবচেয়ে উপযুক্ত লালনডূমি।

 টুকরো করে বিক্রি করতে ব্যস্ত, অন্যাট, দৃষ্টি আকর্ষণ অন্যদিকে প্রবাহিত কররে, সমস্বরে হিন্দু
 পারমানবিক পরীষ্ষা চালাচ্ছে, নতুন করে ইতিহসের বই নিখছে, গীর্জা পুড়িয়ে দিচ্ছে, এবং মসজিদ গুড়িয়ে দিচ্ছে। সেষরনীপ, নজরদারী, নাগরিক ও মানবাধিকার ছগিতকরণ, কে ভারতীয় নাগরিক আর

কে নয় সে ব্যপারে জিজ্ঞসাবাদ, বিশেষ করে ধর্মীয় সংথ্যালঘুদের ক্ষে্সে, এ সবই এvন সাধারণ চর্চায়

## পরিণত হয়েছে।


 করা হয়েছে, জীবন্ত অগ্নিদभ্ধ করবার পূর্বে। অগ্নিসংযোগকারীরা দোকানে, বাড়িতে, টেষ্সটাইল মিলগুলোতে, এবং মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয় ও লুষ্ঠন চালায়। ১,৫০,০০০ এরও বেশী মুস্সনিমকে

তাদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। মুসলিম সমপ্রদায়ের অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বসে সেছে। ${ }^{8}$


ডিসেম্বর্ন ২০০২-এ, যে সরকার গণহত্যায় মদদ দিয়েছিন তা আবার ড্ত্তদায়ক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে
ভোটের মাধ্যমে দ্মমতায় ফিরে আসে। গণহত্যার জন্য কাউকেই শাস্তি দেওয়া হয়নি। নরেন্দ্র
 অলংকৃত করেடেন। यमि তিनि সাদ্দাম হোসেন হতেন, অবশ্যই তার প্রजিটি নৃশংসতা সিএনএন এ
 জন্য উনুক্ত-সেহেতু, গণহত্যাও কোন অস্বস্তিকর্প অবস্থান নয়। ভারতে ১০০ মিলিয়নেরও বেশি

মুস্লমান বাস করছে। আমাদের প্রাচীন ভূমিতে একতি টাইমবোমা টিক টিক কর্র তার স্পন্দন জানান দিচ্ছে।
 মিথ। মুক্তবাজার জাতীয় সার্বভৌমড্রের প্রতি ৫ধ্ৰু হুকিই নয়, এটি গণতন্ত্রকেও রুগ্ন করে। ধনী ও গরিবের মাねখানে বৈষম্য যতই প্রকট হচ্ছে, একচেঢিয়া ভাবে সম্পদ কেনার যুদ্ধ ততই তীব্রতর হচ্ছে। তাদের গোপণ চুক্তি গুনোকে এগিয়ে নিতে, যে ফসল আমরা ফলাই, যে পানি আমরা পান করি, যে

 সরকার সমূহ নিয়ে গঠিত হরে যাতে করে গরীব দেশগুলোয় অজনপ্রিয় সংস্কার বাস্তবায়ন এবং বিদ্রোহ
 একটি সংবাদ মাধ্যম যে স্বাধীন থাকার ভান করে। এর প্রয়োজন আদালতের যা ন্যায় বিচার বিধান দেবার ভান করে।

বৈষম্য কিংবা রাসায়নিক বা পারমানবিক অস্ত্র অথবা গ্রীণহাউজ গ্যাসের নিয়ন্রণ বা জলবায়ু পরিববর্তন অথবা- ণ্যেদা না করুক- ন্যায় বিচারের উপর আন্তর্জাতিক রুক্তিসমূহের নয়।

তাই এশুলো-এЖুলো সব-হচ্ছে সাআ্রাজ্য। এই প্রভুভক্ত মিত্র সংঘ, कমতার এই অগ্গীল দখলীকরণ, ব্যাপকহারে ক্রমবর্ধমান এই দূরত় যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং যারা গৃহীত সিদ্ধাc্ঠের কুফন্ন ভোগ করে তদের মধ্যে।

আর্নেটি বিন্বের নক্ষে আমাদদর লড়াই এবং আমাদের স্বপ্ন এই দূরত্রকে অবশাই দূর করা। তাহলে, আমরা কি ভাবে সাম্রাজ্যকে প্রতির্রোধ করবো।

সুথ্রে বিষয় আমরা খুব এবটা খারাপ করছি না। আমদের শুরুত্তৃপূর্ণ কিছু বিজয় আছে। এর মধ্যে, আমাদের, ন্যাটিন অ্যার্মরিকাতেই অন্লেক বেশী-বন্নিভিয়াতে, আমাদের আছে, কোচাবাম্যা|" পেকুর আরুকুইপাতে গণবিদ্রোহ দানা বেঁধেছে। ভেনেজুত্যেলাতে, হুগো শ্যাভেজ নিজের অব্ছান ধরে রেথেছেন, যুক্তরাষ্ট্র সরক小রের সর্বোচ প্রচেষ্টা সত্থেও। এবং বিন্বের দৃষ্টি এখন আর্জ্জন্টিনার জনগনের প্রতি, যারা আই,এম,এফ এর সৌজন্যে ধ্বংসম্টুপে পরিণত হওয়া একটি দেশকে এর ভষ্মজ্তুপ থেকে নতুন ভাবে সাজানোর চেষ্ঠা ক্রছে।

ভারতে কর্পোরেচ বিশ্যায়ন বির্রোপী আদ্দোলন বেগবান হচ্ছে এবং ধর্যীয় ख্যাসিবাদ বিরোধী একমাত্র সত্যিকার রাজনৈৈিি শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হতে চনেছে।

কর্পোরেট বিশ্বায়নের চাকচিক্যপ্ণূর্ণ দৃত-এনরন্", বেকটেল৯, ওয়ার্ড্ডকম১০, আর্থার আন্ডারসন১১-গত্তছর তারা ছিল কোথায়, আর এখন কোথায়?

এবং এখানে অবশ্যই ব্রাজ্রিনের ব্যপারে আমাদের প্রশ্নতুলঢত হবে-গতবছছরের ব্রেসিচেেট কে ছিলেন, আর এখন তা কে?

পাশ কাটায়, তখন, আমার জানি, চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, স্বত্ নিবক্ধিত হয়, তেনের পাইপনাইনের নির্মিত

যুদ্ধের পরিকন্সনা করে।
四
রৈখিক মূখোমূখি মোকাবেনা রূপে দেখেন, তবে মনে হতে পারের যে, আমরা হেরে যাচ্ছি।
غ
নিজের মতো করে, সাম্রাজ্যেকে চাপের মুখে রেথেছি।

এর মুখোশ উন্সোচন করেছি। একে আমরা প্রকান্যে আসতে বাধ্য করেছি। এটি এখন বিন্বের রঙ্গঞ্চে
আমাদের সামনে দাঁড়িয়় এর সবধরণের পাশবিক, পাপী, নগ্নতা নিয়ে।
之
চোখে অতি কূeসিত। এমনকি এর নিজস্ব জনগণকে নেতৃত্য দেবার জন্যও তা অতির্রিক্ত কদর্যময়। সেদিন
ฆুব বেশী দুরে নয় যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর অধিকাংশ জনগণই হবেন আমাদের বস্ষু।
ওয়াশিংটনে, প্রায় আড়াই নক্ষ্য জনগন রাস্তায় নেমে ইরাক যুদ্ধ বিরোধী মিছিন করেছে। প্রতি
মাসে, প্রতিবাদ আরও জোরদার হচ্ছে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি

গোপন ইতিহাস ছিল। সোপন, বিশেষত এর নিজের জনগন্নে কাছে। কিন্জ এখন যুক্তরাষ্ট্রের ছোপনীয়তার ইতিহাসই একটি ইতিহাস, এবং এই ইতিহাস জনসাধারণের জানা। রাস্তাঘাটের আলোচনার বিষয়।

আজকে, আমরা জানি প্রতিঢি যুক্তিই যা ইরাকের বিকুক্ধে যুদ্ধকে মহৎরৃপে দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে তার সবই মিথ্যা, এর মধ্যে সবচেয়ে যেটি হাস্যকর তা হনো ইরাকে গণতত্ত্র ফিরির্যে আনার ব্যাপরে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের গভীর প্রতিন্রুতি।

ম্বৈব্রতত্ত অথবা মতাদর্শগত শ্থলন থেকে জনগনকক রশ্পা করতে তাদের হত্যা করা, অবশ্যই, মার্কিন সরকারের একটি অতি পুরোনো খেনা। এই লাতিন আমেরিকাতে, আপনারা তা সবচেয়ে বেশি ভানো জানেন।

করোরই সন্দেহ নেই ভে, সাদ্দাম হোসেন একজন নিষ্ঠ্র দ্বৈরেশাসক, একজন ঘাতক (যার নিকৃষ্টতম বাড়াবাড়িথুলো মার্কিন যুক্রোষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন সরকারের সমর্থন নিয়ে সংগঠিত হয়েছিল)। কোন সন্দেহ নেই যে, তাকে ছাড়া ইরাকিরা অনেক ভানো থাকতে।

কিষ্ত তাহলে, সমগ্র বিণ অনেক ভানো ভাবে থাকতে পারতো একজন বিশেষ মিঃ বুশকে ছডড়। সত্যিকার অর্থ্থই, সাদাম হোসেনের চাইতে সে অনেক অনেক বেশি বিপদজনক।

তহনে, বুশকে হোয়াইট হাউস থেকে বহিক্কার করার জন্য কি আমাদের উচিত তার উপর বোমা বর্ষণ করা?

এটা পরিক্কারের চেয়েও বেপি পরিষার যে, ইরাক যুদ্ধে নামার ব্যাপারে জর্জ বুশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কোন তথ্য- উপাজের তোয়াক্কা না করে- এবং আন্তর্জাতিক জনমতকে বৃদ্ধাগুলি দেখিয়ে।

এর মিত্র শিকারের অভিযানে নেমে তথ্য উপাত্ত উড্ভাবরের জন্য যুক্তরাi্ট্র প্রক্তুত। অস্ত্র- পরিদদর্শকদের
 আন্তর্জাতিক আদিখ্যেতরর প্রতি। এটা অনেকটা কুকুরের জন্য দরজার ফোকড় ঢোনা রাখার মতো যাতে করে শেষ মুহুর্তের "মিত্ররা" প্রবেশ করতত পারে অথবা হয়তো জাতিসংঘ হামাগ্তড়ি দিত্য় ঢূকরত পারে। কনন্তু, সকন প্রকার অভিসক্ধি ও মতলব নিয়ে, ইরাককর বিরুদ্ধে নতুন যুদ্ধ তরু হয়েছে।

আমরা কি কররো?

মমরা আমাদদর শ্বৃতিশক্তিতে শান দিতে পাড়ি, আমরা আমাদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে পারি। আমরা অবিরাম জনমত গঠন করা চালিয়েই যেতে পারি, যতঞ্ষন না পর্যন তা কানফাটা গর্জনে পরিণত হয়।

আামরা ইরাক যুদ্ধকে মার্কিন সরকারের বাড়াবাড়ির একটি সম্মেলরে র্রপ দিতে পারি।

মামরা জর্জ বুশ ও টনি ব্রেয়ার-এবং তাদের মিত্রদ্রর মুযোশ উন্মোচন করতে পারি-যে, তারা কাপুকুষ ث- হত্যাকারী, পানিতে বিষ প্রয়োগকারী, এবং কাপুরুষষাচিত দুরপাল্মার বোমা নিক্ষেকারী। আমরা †ণঅসন্তোষকে আরও লক্ষ্যাধিক নতুন ভিম্নমাত্রা দিতে পারি। অন্য কথায়, আমরা আরও মিলিয়ন র্মলিয়ন উপায় নিয়ে আসড় পারি সমষ্টিগত ভাবে এর পশচাৎদেশ ব্যাথা করবার জন্য।

গর্জ বুশ যখন বনে, "इয় তুমি আমাদের সাথে, নয়তো সন্ত্রাসীদূর সাথে"; তখন, আমরা বনতে ルরি, "না, ধন্যবাদ"। আমরা তাকে এটা জানিয়ে দিতে পারি যে, বিশ্বাসীীর কোন দরকার নেই একটি ার্মাপরায়ন মিকি মাউস এবং উন্মাদ দোল্লাদের মক্যে থেকে যে কোন একটি পথ বেছে নেবার।
 ।র প্রঢ়োজনীয় অক্সিজেন থেকে বষ্চিত রাখা। একে লজ্জা দেওয়া। একে উপহাস করা। আমাদের শিন্প

য়ে, সঙ্গীত দিয়ে, সাহিত্য দিয়ে, অবাধ্যতা দিয়ে, আনন্দ দিয়ে, প্রতিভা দিয়ে, সম্পৃর্ণ নিষ্ঠুরতা য়ে-এবং আমাদের নিজেদের কথা নিজেরাই বলতে পারার সামর্থ্য দিয়ে। যে সকন কথা আমাদের গজ বোলাই কর্রে বিশ্বাস করানো হচ্চু সেখুলো থেকে ভিম্ন কथা:

প্পোরেট বিপ্নব ধ্বংস হবে যদি আমরা তা যে সব পণ্য গুলো বিক্রয় করে সে শুলোকে প্রত্যাখ্যান করি-
দের ধ্যান ধারনা, তদের মন গড়া ইতিহাস, তদের যুদ্ধ, তদের অন্ত্র, তাদের অনিবার্যতার ধারণা।

নন রাখবেন: আমরা সংখ্যায় বেশি এবং তারা অন্স। তাদেরকে আমাদের যতটা না দরকার তার চাইতে |মদেরকে তাদের আরো বেশি দরকার।

## का:

 র্দদেন্ন ঊঢफশ্যে বক্তুতা আকারর পাঠ করেন।
সাবেক এনরন কর্প্রারেশন ছিল একটি ফুক্করাষ্ট্র ভিত্তিক জানানি কোম্পানি, যাদের ব্যবসা সারা বিশ্ব জূড়ে ছিলএবং এটি
 -এর প্রকাणিত অর্থনৈতিক প্রতিবেদদন বিপুন পর্রিমাণ হিসাব জালিয়াতি করা হয়েছে, যা বিথ্যাত "এনরন কেনেংকারি" ল পরিচিত,এই खাল্যিয়াতির সাথে যৌথভাবে এর অ্যাকাইন্টিং ফার্ম "আর্শ্ন অ্যান্ডারসন"ও জড়িত ছিল। একই বছরে এই
 মটি দুন্গীতির প্রটীকে ক্রপ নেয্র;
বাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ(আব্,,এস,এস) হিন্দूত্রবাদী সাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বসী একটি ফ্যাসিবাদী সংগঠন, যা ১৯২৫
 নनক সদস্যইे যথা অটন বিহারী বাজপেয়ি, এল কে আদডiনী এবং అজরাটে ২০০২ সানে সংघটিত যুসলিম বিরোধী দাক্গা গণহত্যার "প্রকৌশनী" নরেন্দ্র মোদী এই সংগঠনের চেতনায় বিম্বসী। এর সাঢে সম্পৃক্ত আরো দুটি সংগঠন এইচপি(বিশ্ব হিন্দু পর্রিষদ) ও বজরং দল যারা সামনে থেকে అুজরাট দাঙার্ন নেতৃতৃ দিয়েছিন। এ সম্বজ্ধে বিস্তার্যিড জানতে ডু: Arundhati Roy, 2002, "Democracy:Who Is She When She's at Home?" The Algebra of infinite justice, nguin Books, New Delhi.
২০০২ সানে জারত্ত্ন্ন ৩জরাটে সংঘট্তিত দাছাকে বনা হয় একটি পরিকন্সিত দাকা ও গণহত্যা। মুস্দমানদের জান-


 inite justice, Penguin Books, New Delhi.
 in Likely to Embolden Hindu Right', Financial Times(London),16 December,2002.
৬. বনিভিয়ার কোচাবাম্বাতে পানিকে বেসর্নকারীকরনেন্র সিদ্ধান্ঠের বির্কক্ধে তৃণমৃন জনগণ যুদ্ধ মোষনা করে এবং নাতিন आহ্মরিকায় সর্বপ্রথম কোচাবাম্বাতেই কর্পোরেট বিশ্যায়রের বিকুক্ধে জনগণ জয়ী হয়(২০০) সানে সেখানকার জনগণ পানির
 Water in Cochabamba, Bolivia', 'Services for All?' trans. Florencia Belvedere, presented at Municipal Services Project (MSP) Conference, South Africa, 15-18 May 2002.[http://qsilver.queensu.ca/~mspadmin/pages/Conferences/Services/Olivera.htm](http://qsilver.queensu.ca/~mspadmin/pages/Conferences/Services/Olivera.htm)
৭. ঢেক্রর আরুকূইপাতে২০০২ সানের মষ্য জুনে তৎকানীন প্রেসিডেন্ট আলেহান্দ্রো টনেড্ডের বিদ্যুৎ বেসর্নকার্রীকর্রণের সিদ্ধাড্তুর্ন প্রতিবাদে জনগণ প্রতির্রোধ আস্পোনন গড়় তোনে। দেখুনঃ Tom Lewis, 'Contagion in Latin America', International Socialist Review, Issue 24, July-August 2000.
৮. २ নং টীকা দ্রষ্ট্য।
৯. বেকেটেন কর্পোরেণন ১৮৯৮ সানে প্রতিষ্ঠিত এবং যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৃ ইক্জিনিয়ারিং কোম্পানি। এশিয়া, আমেরিকা,

১০. যুক্ত্রাষ্ট্রের অন্যতম বৃহ২ টেনিকমিউনি<েশল কোম্পানি যা ২০০২ সানে দেউলিয়া ঘোষিত হয়।
১১. আর্থার আcাব্रসন একসময় বিন্বের ৫টি বৃহब্ম এ্যাকাউন্টিং ফার্মের অন্যতম ছিল। কিষ্তু বিব্যাত "এনরন রেলেক্কারি"


## Works Cited

1. Arundhati Roy, "Ten Years On ...: In Conversation With Shoma Chaudhury, March2008," The Shape of the Beast, 2008, Penguin Books, India.
2. Arundhati Roy, "Come September," An Ordinary Person's Guide to Empire, 2005, Penguin Books, India.
3. Arundhati Roy, "Ahimsa," An Ordinary Person's Guide to Empire, 2005, Penguin Books, India.
4. Arundhati Roy, "Confronting Empire," An Ordinary Person's Guide to Empire, 2005, Penguin Books, India.
5. Susan Bassnett, Translation Studies, 2002, Routledge, London.
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Arundhati_Roy
7.<ahref="http://biography.jrank.org/pages/4698/Roy-Arundhati.html">ArundhatiRoy Biography</a>

