

লিয়ঁ ট্রটটস্কি

## অন্বাদকেব নিবেদন

এই বইয়ে ১৯১৭-র রুশ বিপ্লব-এর জন্যতম রূাপকার ও লেলিন-এর ঘনিষ্ট সহয়াগী এবং বিংশ শতাদ্দীর অন্যতম ‘শ্রাষ্ঠ মার্কসবাদী তাত্বিক লিও ইটটস্কির ব্যক্তি সক্ত্রাস ఆ সাধারণভাবব সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে চারটি ভিন্ন সময়ের এবং ভিন্ন ঊ পলক্ক্যে লেখা বাংলায় অনুদিত হয়েছছ। থথঢেই জানিয়ে রাখা দরকার, লেখাঔলি মূল রুশশ থেকে নয়, বরং ইংরাজী তর্জমা থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়োে, সেই অর্থ্থ তা অনুবাদকের অনু বাদ রূৃপ আiখ্যায়িত হতে পারে। এর কারণ অনুবাদকের রাশ ভাयা জানা নেই এবং সেই সর্র্দ এও সত্য বে তার ইংরাজী ভাযার জ্ঞানও নিতাঙ্তই সীমাবদ্গ। সুতরাং বঙানুবাদ্ যৎকিঞ্চিত ত্রুটি থথকে বেতেই পারর। তাছাড়া কোথাও কোথাও ভাযার জটিলতা এবং দুব্বাধ্যতা থাকাও অস্বাভাবিক নয়। এজন্য শুরুততই পাঠকদ্রর কাঢছ ক্ষমা ঢেট়ে নিচিছি। অনুবাদ সমূঢে ইংরেজী অনুবাদের ভাযা এবং ভাব যথাসষ্ভব অবিকৃত ও অক্নুন্ন রাখার ঢেষ্টা বন্রা হর্যোছে।

जনুদিত রচনাঔলির পরিঢপ্রক্কিটত আাজকের দিনে বিশোয গুরতত্বপূর্ণ না হন্লে রচনাখলির বিযয়বস্তুর গুরুত্ব অপরিসীম। আাজকের ভারতবর্ব্যের ক্কেতত্র তো বটেই, এমনকি গোটা দুনিয়ার ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসবাদ এক ভয়ানক ঢে হারা নিট্যে বিরাজ করঢছ। এই সত্ত্রাসবাদ ব্যেন জাতীয় মুক্তি আক্দোলঢের কিংবা জাতিসত্তার আান্দালনের ক্কেত্রে রট়েঢছছ, তেমনিই সমাজতাক্ধ্রিক আান্দালন্নে এর কু প্রভাব বহ্লাংশেই বর্তমান। মার্কিন দেশে ১১ই সেবপ্টেন্বর ২০০১ এর ঘটনা এবং তার एললশ্রণতিতে আামেরিকান সাব্রাজ্য বাদের ভয়ক্কর অাগ্রাসন গোটা বিশ্বে নতুন করে সন্ত্রাসবাদকে মাথা চাफ়া দিতে উ স্কানি দিয়েছে। আফগানিস্তানে তো বটেই, এমনকি ইরাকেও যেখাঢে অणীতে সক্ত্রাসবাদী হানা যেভাবে বিদ্যমান ছিল না - ঢা আাজ দ্দনন্দিন ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। এই ঊ পমহাদ্রেশে শ্রীলংকায় তামিলদের, ভারতে
 মুখ্য ভু মিকায় অবতীর্ন হয়োে - যদিও সেণ্ণলির সাফন্যে্যের অপপক্ষা ব্যর্থতার মাত্রাই

বেশী করে পকাশিত হচ্চে। এছাড়াও ইন্দা|নেশিয়া, ফিলিপাইন - দ্মীপপুঞ্জ, তু রস্ক, মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্থান, বাংলাদ্দশ এবং আাফি কা বা লাতিন আামমরিকার বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অব্যাহত আঢে। এমনকি ইউররাপ, আঢেরিকাতেও বহদদেশে সন্ত্রাসবাদী আাক্রমণ থ্যায়শ:ই ঘটট চঢোছে। ট ঢল্লেখবেযাগ্য বিযয় হল এঢেরের এবং অন্যান্য অনেক দেশে ঘাওবাদী আচ্দ্|লনের একটা অংশ অাজ সন্ত্রাসবাদী পথ নিয়েছে। কিন্তু তারাও এই পাথ নিজজেদর ঊঢদ্গ্য সিদ্ধ করতত পাররনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। তাদদর শ্রতিতশোধথৃহা এবং আাত্যত্যাগকক সম্মান জানিয়েও একথা লিখতে বাধ্য হচ্ছি বে এধরনের কর্মকাল্ড রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকেই বাড়িয়ে তোঢে, এবং সাল্রাজ্যবাদীদদর হাত্ তা সংহত হয়ে আান্তজার্তিক ঢেহারা নিয়ে আবির্ভু ত হয় - যা ইতিমব্ধ্যই আামরা থ্তত্যক্ম করছি।

এই লেখাও্ি বাংলায় অনুবাদ করার কারণ হল পশ্চিমবদ্গ বা বাংলাঢদূে যারা জাতীয় মুক্তির্র বা শোবনহীন সমাজ গफ়ার লరক্ষ্য লড়াই করতে গিয়ে বিপথগানী হয়ে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির খপ্ররে পড়ে়োন, কিংবা সেই পৰথ অগ্রসর ইওয়ার কথা ভাবছেন তাদেরকে সে কাজ থেকে বিরত করা এবং সঠিক বিকল্প পথের সন্ধান দেওয়া। এই লেখাঔলি যদি একজন বিপথগামী যুবক বা যুবতীককও তার ভ্রাষ্ত পথ পরিবর্তঢে সাহায্য করে তবে আামার এই ক্রুদ্র উদ্দ্যোগকে সার্থক মনে করব।

- বিজ্য় ঘোফ


## ব্যক্তি সন্ত্রাস সম্পর্ক্ মার্ক সবাদী অবস্থান - লিও টটস্কি (নভেম্বব ১৯১s)

(এই ঢেখাটি, যার শিরোনাম ছিল ' সনত্রাসবাদের ঊみরে‘, সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় অস্ট্রিয়ান সোস্যাল ডেমোত্রুসির তাত্ত্বিক মাসিক পত্রিকা ‘ডের কাশ্ফ’ এর নভ্মের, ১৯১১ সংখ্যাতত। ‘ডডের কান্ফ এর সম্পাদক ট্রেইডরিখ এড্ার এর অনুরোধে ুর্তস্কি ৰেখাটি কেেখে । অস্ট্রিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যে সনত্রাসবাদী চিন্তা বিবশশ লাভ ক্রছিল, তাকে কেক্দ্র করে লেখাটি লেখা হয়েছিল । ইংরাজীতত এর অনুবাদ বর্রেন দেরিলিন ভগ্ত আর জর্জ সণ্ডর্স ।)

আামাদের সন্ত্রাস সম্পর্কে অভিযোগ করা আমাদের শ্রেণীশত্রুদের একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে তারা কি বলতত চায় তা মোটেই পরিস্কার নয়। শ্রেণীশত্রুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্ররেতারিয়েততর যে কোন কার্যকলাপপর গায়ে তারা সন্ত্রাসবাদের তক্মা এঁটট দিতে চায়। তাদের দৃষ্টিতত ধর্মঘট করাই হল সন্ত্রাসবাদ্দর মুখ্য পদ্ধতি। একটি ধর্মঘটের হুমকি, হরতাল, পিকেটিং-এর সংগঠন গড়া, দাস খেদানো মাতবরদের অর্থনৈতিক বয়কট, আমাদের মধ্যেকার কোন বিশ্বাসঘাত ককে নৈতিক বয় কট - এগুলি সবই এবং আরও অনেক কিছুকেই তারা সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যায়িত কটর। যদি সন্ত্রাসবাদ বলতে এটাই বোঝানো হয় যে, কোন ধরনের কার্যকলাপ যা শত্রুর ক্ষতি কটরে বা তাবক ভীত সন্ত্রস্ত করে তোতে তাই সন্ত্রাসবাদ, তা হ’লে অবশ্যই সমগ্র ৎশ্রেণীসংগ্রামই নিছক সন্ত্রাসবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন একটাই প্রশ্ন থাকক যে, বুর্জোয়া রাজনীতিকদের প্রলেতারীয় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সীমাহীন নৈতিক ঘৃণাভরা বিরক্তি ও ক্ষোভ প্রকাশের কোন অধিকার আছে কি, যখন সমগ্র রাষ্ট্র যন্ত্রই তার আইন, পুলিশ প্রশাসন এবং সৈন্যবাহিনীর দ্বারা গঠিত পূঁজিবাদী সন্ত্রাস চালানোর একটি যন্ত্র।

তথাপি, একথা অবশ্যই বলা যায় যে যখন তারা অামাদের সন্ত্রাসবাদ-

এর অভিযোগ অভিযুক্ত কবর, তারা ঢেষ্টা কটর সব সমযে সঢেতনভ।বে না হরলেও - এই শব্দটিকে একটি সংকীর্নতর, কম অপ্রত্যক্ষ অর্থ্থ ব্যবহার করতত। ৬দাহরণ স্বরনপ বলা যায়, শব্দটির সংকীর্ণ অর্থ্, শ্রমিকদের দ্বারা মেশিনপত্র নষ্ট ক’ঢর দেওয়া হল সন্ত্রাসবাদ। একজন নিয়োগ কর্ত।কে খুন করা, একটা কারখানায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া কিংবা তার মালিকককে মৃত্যুর হুমকি দেওয়া, একজন সরকারী মন্ট্রীকে রিভলবার হাতত হত্যার প্রচেষ্টা এ সমস্ত পূর্ণাস্দ এবং নিশ্চিত অটর্থই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপপর নমুনা। যাই হোক, যে ব্যক্তিরই আন্তর্জাতিক সোশ্যাল ডেকোত্র্যাসীর প্রকৃত চরিত্র সন্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আছে, তারা জানা উচিত যে তা এই ধরনের সন্ত্রাসবাদকে সর্বদাই বিরোধিতা কটর, এবং তা কটরে একদম
নির্মমভ।ববই।
কেন ?
ধর্মঘটের হুমকি দেওয়া বা ধর্মঘটকে সংঘটিত করার মাধ্যনম ‘সন্ত্রাস’ সৃষ্টি করতে একমাত্র শিল্প শমকি বা কৃযিশমিকরাই পাঢর। একটি ধর্মঘটের সামাজিক গুরুত্ব প্রত্যক্ষভাবে নির্ভ র করে প্রথমত : যে সংস্হায় বা যে শিল্পশাখায় তার প্রভাব পড়ছছ তার বহরের ওপর এবং দ্বিতীয়ত: কি মাত্রায় শমিকরা সংগঠিত, শৃংখলাবদ্ধ ও অ্যাকশন করার প্রস্তুতি নিয়ে অংশগ্রহণ করছে। এটা রাজটৈতিক ধর্মঘটটর ক্ষেতত্রও অতখানিই সত্য, যত খানি সত্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। সংগ্রামের এই পদ্ধতি আধুনিক সমাজে প্রলেতারিয়েতের ঊৎপাদনকারী ভূ মিকার সঙ্গে সরাসরি সশ্পর্কিত সংগ্রানের পদ্ধতি হয়ে আসছে।

বিকাশের জন্য, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পার্লামেন্টারী উ পরিকাঠামমার প্রয়োজন হয়, কিন্তু যেহেতু তারা আধুনিক প্রনেতারিঢ়েতককে রাজনৈতিক বেড়াজারে আবদ্ধ কঢর রাখতে পারে না, সুতরাং আগগ হোক বা পরে হোক, শ্রমিকদের পার্লাটেন্ট ট অংশগ্রহণের অনু মতি তাকক দিতেই হয়। নির্বাচন গলিতে প্রলেতারিয়েতের গণচরিত্র এবং রাজনৈতিক বিকাশের মাত্রার (ঢে গুণাবলী আবার তার সামাজিক ভু মিকার দ্বারা, অর্থাৎ সর্বাপরি তার উৎপাদনকারী ভু মিকার দ্বারা নির্ধারিত হয়) থ্রকাশ

ঘটতে পারে।
একটি ধর্মঘটের মত নির্বাচনেও পদ্ধতি, লক্ষ্য এবং লড়াই এর ফলাফল সর্বদা নির্ভর করে ৷শ্রেণী হিসেবে প্ররেতারিয়েতত র সামাজিক ভু মিকা এবং শক্তির উপর।

কেবলমাত্র শ্রমিকরাই একটি ধর্মঘটকে পরিচালনা করতে পাতর। শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার ফঢলে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া হস্তশিল্পীরা, যাদের সেচের জল কল-কারখানার দ্বারা দূষিত হচ্ছে সেই চায়ীরা বা লুক্পেন প্রলেতারিয়েত রা ধবংসের নেশায় মেশিন ভাঙ্গতে পারর, কারখানায় আগুন দিতে পারে বা তার মালিকককে てে হত্যা করতত পারে।

একমাত্র সচেতন এবং সংগঠিত শমিকঢশ্রেণী প্রলেতারিয়েতের স্বার্থকে তু ঢলে ধরতত পার্লাদেন্টের সভাকক্ষে শক্তেশালী প্রতিনিধিদের পাঠাতত পারে। আর একজন হোমড়খ চোমড়া সরকারী কর্তখব্যক্তিককে খুন করতে আপনার পিছনন সংগঠিত জনগনের কোন প্রয়োজন নেই। বিসেফারণের ঊ পাদান সকলেেরই নাগালেের মধ্ব্য আঢছ এবং একজন ‘ব্রাউ নিং’কে যে কোন স্থানে পাওয়া যাবে।

প্রথম ক্ষেত্রে একটি সামাজিক সংগ্রাম বিদ্যমান, যার পদ্ধ তি এবং ঊ পায় স্বভাবত :ই বিরাজমান সামাজিক বিন্যাসের চরিত্র থেকেই উদ্দুত হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হল একটি বিশুদ্ধ যান্ত্রিক প্রতিত্রিয়়া যা চীনে কি ফ্লান্সে সর্বত্রই এক, যার বাহ্যিক বহি:প্রকাশের ধরন অতীব আর্কর্মণীয়(খুন বা বিঙ্যোরণ বা অনুরনপ কিছু), কিন্তু সমাজ ব্যবহার স্থায়িত্বের নিরিতে সশ্পূর্ন রূতপ নিরাপদ।

একটি পরিমিত আকারের ধর্মঘটটরও সামাজিক প্রভাব অাছ। তা শ্রমিকের আত্মপ্রত্যয় বাড়ায়, ট্রেড ইউনিয়নের বিকাশ ঘটায় এবং এমনকি প্রায়শ:ই ৬ৎপাদন প্রত্রিয়াততেও উন্নতি ঘটায়। অন্যদিকে কার খানার মালিককে হত্যা শুধু মাত্র পুলিশী প্রতিত্রিয়াাকে উ ৎসাহিত করে বা মালিকানার পরিবর্তন ঘটায় যার কোনই সামাজিক গুরুত্ব নেই।

একটি সন্ত্রাসবাদী প্রয়াস, এমনকি একটি 'সফল' প্রচেষ্টা দ্বারা শাসক

শ্রেণীকক হতচকিত বিহবল ক’রে দেওয়া নির্ভ র করে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতির





কিন্তু একটি সন্ত্রাসবাদী থচেচ্টা শ্রমজীবি জনতার নিজ্জদের মধ্যুই বে বিশৃংখলা সৃষ্টি কটে তা অনেক বেশী গভীর। यদি একজন তার লক্ষ্য অর্জনের একটি পিস্তল হাততই সক্ষম হয় তাহরেে আর শ্রেণীী সংগ্রাম গড়েটতালার থচেচ্ঠা

 বিক্থোরণের গর্জন দিয়ে ঊপরতলার ব্যক্তিদ্দের ভীত সন্ত্রষ্ত ক’ঢর তোলা সষ্ভব হয় তবে আর পার্টি র দরকার কি? यদি এত সহজেই পার্লাচেন্টের গ্যালারি থেকে মন্ট্রীদদর তখত এর দিকে তাক্, করা যায় তাহলে মিটিং, গণ-অার্দালন কিংবা নির্বাচনেনর খর়োজন কি?

সংক্ষেণপ বলতে গেলে, আমাদ্রর দৃষ্টিতে ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদ গ্রহণীয় নয় এই কারণণ বে তা মানুঢের নিজস্ব সঢেতনতার ভুমিকাকে খাটো কটর। . জনগণ নিজ্জেদের শক্তিহীনতা ও অক্ষমতাককই ঠিক বলে ভাবঢে থাকক এবং তারা আশা কবরে তাক্যিয়ে থাকে একজন মহান থতিহিংসাকামী মুক্তিদাতার আবির্ভাবের জন্য, यিনি একদিন आবির্ভূ ত হর্যে ঢাঁর লক্ষ্য ও উ দদ্দশ্য চরিতার্থ করবেবন।

 স্বপকক্ক যত খুশি যুক্তি খাড়া করততে পারর, তাত্তিক পর্যাঢোচনা এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কিক্ট অन্য কথা প্রমাণ কটর। সন্ত্রাসবাদী কাজ যতটবশীী ‘কার্यকরী’ হবে যত বেশী তারা থভাব পড়াব, যতবেশী তার থতি জনগণণণর আা্রহ বাড়াবে ততব্বেী জনগণণের নিজস্ব সংগঠন গ’ঢ়় তোলার ও নিজস্ব শি|ক্ষার বিকাশোব

## ৬ ৎসাহ কনে যাবে।

কিন্তু বিত্থোরণের ধ্োঁয়া পরিস্কার হয়ে যায়, ভীতি দূর হয়ে যায়, নিহত মন্ত্রীর স্কুলে তার ঊত্তরসূরীর আগমন হয়, জীবন পুনরায় পুরতো পতেই চলতে থাকে, পুঁজিবাদী শোযণের চাকা অগগর মত ই ঘুরতে থাকে। কেবল পুলিশী সন্ত্রাস আরও হিংসাত্মক ও নির্মম হয় এবং ফলস্বরইপ প্রজ্জ্রলিত আশা এবং কৃত্রিমভাবে জাগ্রত গণউদ্দীপনা হতাশা ও নিস্ত্রিয়তার অন্ধকারে ডু বে যায়।

সাধারণভাবে শ্রমিকদের গণআন্দ্দালনকে একেবারে শেয কটর দেওয়ার প্রতি ত্রিয়য়াশীল উদ্দ্যোগ সর্বদাই ব্যর্থ হয়েছে। পূঁজিবাদী সমাজজর প্রয়োজন একটি সক্রিয় গতিশীল, বুদ্ধিদীপ্তু প্রলেতারিয়েতের ‘্রেণীর। এই জন্যই তা প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর হাত পা দীর্ঘদিন বেঁঁধে রাখতত পাঢরনা। অন্যদিকে নৈরাজ্যবাদীঢের ‘কৃতকর্মের মাধ্যমে থচার’ সর্বদাই দেখিয়েছে যে সন্ত্রাসবাদী গ্রঁপগুলির থেকে রাষ্ট্র যান্ত্রিক সন্ত্রাস চালাতত এবং দৈহিকভাবে নিককশ করে দিতে অনেক বেশী দক্ষ।

যদি তাই হয়, কোথায় তা বিপ্লবকক পরিত্যাগ করে ? এই ধরনের ঘটনা কি তাকে অসষ্ভ ব ব্যাপার প্রতিপন্ন কটর না এবং নাকচ করেনা ? মোটেই না। বিপ্লব নিছক কতকগুলি যান্ত্রিক প্রয়োগের সরল যোগফল নয়। বিপ্লব আসতে পাঢর কেবল মাত্র ‘্রেণীসংগ্রামরক তীব্রতর ক’রর এবং তার বিজয় সুনিশ্চিত হ’তত পারে একমাত্র থ্রলেতারিয়়তের সামাজিক কার্যকলাপ এর মাধ্যমে। গণ-রাজনৈতিক ধর্মঘট, সশস্ত্র অভ্যুথান, রাট্ট্রক্মমতা দখল - সবই নির্ধারিত হয় ৬ ৎপাদনের উ ন্নতি, শ্রেণী শক্তুগুলির জোটবদ্ধতা, থ্রলেতারিঢ়েততর সামাজিক গুরুত্ব এবং সর্ব্বাপরি সৈন্যবাহিনীর সামাজিক গঠন ও বিন্যাসের উপর, যেহেতু বিপ্লবের সময়কাতে রাষ্ট্রক্ষমতার ভবিষ্যৎ যে বিযয়ের উ পর নির্ভ র করে, তা হলো সশস্ত্র বাহিনী।

ডোশ্যাল ,ড়োত্র্যাসী যথেষ্ট বাক্তববাদী, তা বিদ্যমান ঐতিহাসিক পরিস্থিতির থেকে উদ্కুত বিপ্লবকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে না। এর বিপরীতত তা খোলা মন্ন বিপ্লববর সাדথ মিলিত হতত অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু নৈনরাজ্যবাদীদের

বিপরীতত এবং তাদের সাতে সরাসরি সংঘাততর পথথ, সোস্যাল ডেঢোত্রন্যাসী সেই সমস্ত পদ্ধতি এবং ৬ পায়কে বর্জন করে যা তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৃত্রিম ৬পায়ে সমাজের অগ্রগতি ঘটানোর প্রচেষ্টা নেয় এবং প্রলোরিয়েততর বিপ্লবী ক্ষমতার অপর্যাপ্ততাবক রাসায়নিক প্রস্ততির দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে।

একটি রাজনৈতিক সংগ্রামমর পদ্ধতি হিসেবে উন্ধীত হওয়ার আগে সন্ত্রাসবাদ ঊপস্থিত হয়েছিল প্রতিশোধধর ব্যক্তিগত ধরন হিসেবে। তা হ’য়েছিল রাশিয়ায়- যা ছিল সন্ত্রাসবাদের আদর্শ ক্ষেত্র। রাজনৈতিক বন্দীদের কযাঘাততর ফढে সাধারন ঘৃণামিশ্রিত ত্রোধধর বহি:প্রকাশ হিসেবে। ভেরা জাসুলিচ প্ররোচিত হয়েছিলেন জেনারেল ট্রেপভকে হত্যার প্রচেষ্টা নেওয়াতে। তার উদাহরণকে অনুকরণ কররন সেই বিপ্লবী বুদ্ধিজীবি মহল, যাদের বেেনো গণ সমর্থন নেই। যা শরু হয়ে ছিল একটি অচিন্তাশীল প্রতিশোদের ঘটনা হিসেবে, তাই ১৮-৭৯-৮-১তে একটি সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থা হিসেবে বিকশিত হল। (পিপলস্ উইল নামক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনএর উক্লেখ যা ১৮-৮-১ সাতলে দ্বিতীয় জার আঢলেকজাডারকে হত্যা করতত সক্ষম হয়েছিল।) পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আরেরিকায় নৈরাজ্যবাদীদের হত্যা প্রচেষ্টার অভ্যুদয় ঘটটছিল সর্বদাই সরকারী তরকে কিছু অপরাধ ঘটানোর পটে যেমন ধর্মঘটীদের উদ্দেশ্যে গুলি চালনা বা রাজনৈতিক বিরোধীদের খুনের পরিঢপ্রিক্ষিত। সন্ত্রাসবাদের সবচেট়ে গুরুত্বপূর্ণ মনোটৈজ্ঞানিক উৎস হল একটি নিস্ক্রেমন পটের অনুসন্ধানের লক্ক্ষে সর্বদাই প্রতিটোঢধর স্পৃহায় আচ্ছন্ন থাকা।

কোন সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ডের পরিঢপ্রক্ষিতে মনু য্যজীবনের ‘চরমমূল্য’ এর কথা যারা পরম ভক্তিভরে ঘোযনা কবে, সেই সমস্ত বিক্রিঁ হয়ে যাওয়া বেতনভভাগী নীতি বাগীশদের সত্দ্গ সোস্যাল ডেচোত্র্যাসীর যে কোন মিলই নেই; সে কথা নিয়ে অালোচনা করার কোন থ্রয়োজনীয়তা নেই। এরাই সেইসব লোক যারা অন্যান্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতত ভিন্নত র চ রম মুত্যের নামে - যথা দেশের সন্মান কিংবা রাজার সন্মানের নাদ্ম - লাতখা লাতখা মান্যকে যুদ্ধের নরককে ঢঠরেলে দিতে প্রস্তত হয়। আজ তাদের জাতীয় বীর হালেন মন্ত্রী, যিনি কিনা ব্যক্তিগত সম্পত্তি

রক্ষার পবিত্র অধিকাটরর দোহাই দিয়ে－নিরস্ত্র শমিকদের উপরগুলি চালাননাার আদেশ দেন，এবং অগামীকাল，যখন বেকার শমিকের মরিয়া হাত মুষ্টিবদ্ধ হবে বা তারা অস্ত্র তুতলে নেবে，তখন তারা ককান প্রকার হিংসা চলা উচিত নয়－এই জাতীয় নিরর্থক কথা বলে তৈ ঢৈ শুরু কতে দেবে।

এই সব ননতিকতাব ধবজাধারী গে゙যযাৗ বলদরা যাই বলুক， প্রতিশোধস্পৃহার ভৌক্তিকতা আছে। শমিক শ্রেণীর বৃহত্তম নৈতিক কৃতিত্ব এটাই যে দু নিয়ার যা কিছু ঘটে চলেছে তার সবকিছুকেই নির্লিপ্তভাবে，সর্ব্বাত্তম সশ্ভাব্য ঘট্না বলে মেনে নেয়নি। সোশ্যাল ডেরোত্রন্যাসীর কর্ত ব্য হল，প্রলেতারিত়়ততর অতৃ প্ত থ্রতিশোধস্পৃহাকে নিভিয়ে দেওয়া নয়，বরং তাকে বারংবার উক্কে দেওয়া， তাকে আরও গভীরতর করা এবং মানুষের উপর ঘটা সমস্ত অন্যায় অবিচাঢরর প্রকৃত কারণগুলির বিরুদ্ধে তাকে চালিত করা।

অ＇মরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপপর বিরুদ্ধে 火ুধুমাত্র এই জন্যই যে ‘ব্যক্তিগত’ প্রতিশোধ আমাদের তৃপ্ত কররনা। যাদের সতঙ্গে আমাদের হিসেব চোকাতে হবে তাবা মন্ত্রী নামক কয়েকজন কর্মচারী নয়，বরং তার চেয়ে অনেক বড় এই পূঁজিবাদী ব্যবস্থা। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ，মানবজাতির শরীর ও সত্ত্ণার সমস্ত ধরতের অপমানবে বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থার বিষাক্ত আগাছা এবং বহি：প্রকাশ হিসেবে দেখতে শিখতত হবে，যাতত ক’রে আমাদের সমস্ত শক্তিকে সংহত ক’রর এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভৌথ সংগ্রাম পরিচালনা করা যায়। এই হল সেই দিক্ নির্দেশ，যাতে প্রতিশোধের জ্বলন্ত আকাঙ্ঘা মূর্ত হতে পারে，পেতে পাৰে সবচেট়ে বেশী মানসিক ত্ প্তি।

## সন্ত্রাসবাদেব দেউ লিয়াপনা－লিও ট，টশ্কি（মে ১৯০৯）

（এই বেখাটি এব্টট প্রবন্ধের অংশবিশেয，যার শিরোনাম ছিল ‘সনত্রাস এবং তার দলের পত্ন（আজেফেের ঘট্নাবলীর ঊপব．）’।
বেখাটি সর্বপ্রথম প্রক্小শিত হয় ১৯০৯ সাতলের বম মাসে পোলিশ ‘প্রেগল্যাড ডোস্যাল－ড্রোক্রাাট্সিনি‘ পত্রিককয় ।
প্রবন্ধটি ঢলেখা হয়ে ছিল সোস্যাল রিভোলিউশানারী দরের সনত্রাসবাদী সংগঠনেনর
 হয়ে ছিল，তার বিশ্লেবণ হিসাবে। জারের গুপ্তচর পুলিশের একজন দালাল হিসারে আজজেফের পরিচয় ফাঁস হয়। একজন দালাল ও প্ররোচক হিসারে কজ করার সময়ে আজেফ এমনকি তাকে নিয়োগকরী দপ্তঢরর মনত্রীদের হত্যাকাণ্ড নিযুক্ত ছিল।
প্রবন্ধের বাকী দুই তৃতীয়াংশ পাওয়া যাবে সাপ্তাহিক সমাজতান্রিক দৈনিক ‘দ্য মিলিট্যা‘ট’ এর ১৯৭৪ সান্ের পয়লা ঢেব্রু য়ারী সংখ্যায়，যা সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছিল ।
ইংরাজীতে এর অনুবাদ ব্রেন দেরিলিন ভগ্ত।）

পুরো একটা মাস জুড়ে রাশিয়া এবং সমগ্র বিশ্বের পতত্যকের যারাই পড়েন অথবা চিন্তা করেন，তাদের নজর কেন্ট্রীভু ত হয়েছিল আজেফ এর ঘটনার ৬ পর। তার মামলাটি বিধিবদ্ধ সংবাদপত্রের দৌলতে এবং অজেেকেে শাসন করার ব্যাপারে জুমা ডে পুটিদের দাবী উ থাপনকে কেন্দ্র করে ডু মায় বিতর্কের পরিতপ্রক্ষিতে সকল্লেই জানা আছছ।

এখন সময় হয়েছে আজেফ－এর বিযয়টি পিছনে চঢলে যাওয়ার। তার নাম এখন আর সংবাদ পত্রে আগের মত ঘন ঘন বেরুচ্ছেনা। যাই হোক，আজেফ কে

চি রকাঢেলর জন্য ইতি হাসের আস্তাকুঁ ড়ে নিকক্ষপ করার আাগ, আমাদের মনে হয় প্রধান রাজনৈতিক শিক্ষা সমুহের সংকলন করাটা অবশ্য প্রয়োজনীয় শধুমাত্র আজেফএর ধরনের চত্রাাত্তের বিশ্নেযণেই নয় বরং সমগ্র সন্ত্রাসবাদের বিষয়েই এবং তার প্রতি দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মনোভাব সম্পর্কে।

রাজনৈতিক বিপ্লবের একটি পদ্ধতি হিসেবে ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদ-এর পথ অনুসরণ হল রাশিয়ার ‘জাতীয়’ অবদান।

অবশ্যই ‘৬ৎপীড়ক’ কে হত্যা করাটা প্রায় ‘৬ৎপীড়নকারী ব্যবস্থাটার মতই পুররান, এবং সব দেশের কবিরাই মুক্তির দিশাকে সন্মান জানিয়ে একাধিক স্তুতি গান ও রচনা করেছেন।

কিন্তু সুসংবদ্ধ সন্ত্রাস, শাসনকর্তার পর শাসন কর্তাকে, মন্ত্রীর পর মন্ত্রীকে, রাজার পর রাজাকে খতম করার কর্ত ব্য- ‘সশ্কা’-র পর ‘সশকা’’(জার দ্বিতীয় ও তৃতীয় আালেকজান্ডার এর হত্যাকাত্ডের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা), যেমন ১৮-৮০র দশকের ‘নারদনায়া ভয়লা’ (জনগণের ইচছছা) র সদস্যরা দক্ষভাবে ছকেছিল সন্ত্রাসএর কর্মসূচী নিজজদের ‘চরমপন্থা’র আমলাতান্ত্রিক শাসন প্রণালীর সতঙ্দ খাপ খাওয়ানোর এবং নিজস্ব বিপ্লবী আমলাতন্ত্র সৃষ্টি করতত- এই ধরনের সন্ত্রাসবাদ হল রাশিয়ান বুদ্ধিজীবিদের অদ্বিতীয় ও অনবদ্য সৃজনশীল ক্ষমতার ফলশ্রুতি।

অবশ্যই এর নিগুঢ( কারণ রয়েছে এবং আমাদের তা খুঁজে দেখতে হবে প্রথমত: রাশিয়ার টস্বৈরাচারী রাজতনন্ত্রের চরিতত্রের মধ্য্য এবং দ্বিতীয়ত: রাশিয়ান বুদ্ধিজীবিদের চরিতত্রের মট্যে।

যান্ট্রিক পদ্ধতিতত চরমপন্থাকে ধবংঢের নির্দিষ্ট ধারনাটি জনপ্রিয়ত। অর্জননর পূবর্ব, রাষ্ট্রयন্ত্রকে দেখা হতো, বিশদ্ধভাবে দমনের একটি বাহ্যিক অঙ্গ হিসেবে, যার নিজস্ব সামাজিক সংগঠটের মব্ব্য কোন ভিত্তি নেই, এবং সংক্ষেপপ এইরাপপই রাশিয়ান রাজতন্ত্র সেখানকার বিপ্লবী বুদ্ধিজীবিদের সামনে উ পস্থিত হয়।

এই অলীক দর্শনের নিজস্ব ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। পশ্চিমের সংস্কৃতিগত

ভ।বে উ ন্নত রাষ্ট্রগুলির চাপপ জারত ন্ত্র এই চে হারায় হাজির হয়েছে। প্রতিয়োগিতায় নিজেদেরকে ধরে রাখতে এরা জনসাধারনকে নির্মম শোষতে নিষ্পেশিত কতরঢছে এবং তদুপরি, এমনকি সুবিধাভোগী ক্ষমতাবান শ্রেণীগুলিরপায়ের তলা থেকেও অর্থনৈতিক বনিয়াদকে নস্যাৎ করেছে; এবং এই সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলি, পশ্চিচের দেশমুহের অনুরাপ (শ্রেণীগুলির তুলনায় ৬চ্চ রাজনৈতিক চেতনার স্তঢর নিজজেদের উন্নীত করতত পারেনি।

এর উপরে আবার উনবিংশ শতাব্দীতে ইউঢরাপীয় স্টক একসচেটঞ্জের শক্তিশালী চাপ যুক্ত হয়েছে। তা জারতন্তকে যত বেশী ঋণ প্রদান করছে, জারতন্ত্র ত তই দেশের আভ্যন্তরীন অর্থনৈতিক সম্পটর্কের ক্ষেত্রে সরাসরি নির্ভ রতা কমিয়ে ফেলাতে বাধ্য হয়েছে। ইউরোপীয় পূঁজির মাধ্যনে তা ইউরোপীয় সামরিক প্রযুক্তিতে নিজ্জেকে সুসজ্জিত করছে, এবং এইভাবব একটি ‘‘স্বয়ংসম্পূর্ণ" ( অবশ্যই আপপক্ষিক অর্থে) সংগঠন হিসেবেব নিজ্ৰেক ‘সমাজের সমস্ত (শ্রূণীর উৰর্ধে’ প্রতিষ্ঠিত করছছ।

এই ধরনের পরিস্থিতি স্বভাবত:ই এইরাপ ধাবূণার জন্ম দেয় যে এই বাহ্যিক কাঠাটমাটাকক ডিনামাইট দিয়ে গুঁড়িয়ে ধূলিস্যাৎ করর দাও।

বুদ্ধিজীবি সন্প্রদায় এই কাজ সশ্পাদন্না করার তাগিদ অনুভব করে। রাচ্ট্রের মতই এই বুদ্ধিজীবি সন্প্রদায়ও পশ্চিম এর প্রত্যক্ষ এবং অব্যবহিত চাপপর মট্ব্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। তাদের শত্রু রাধ্ট্রের মতই এরাও দেশের অর্থনৈতিক ৬ন্নতির মাত্রার চেয়ে ছিটকে এগিয়ে গেছে - রাষ্ট এগিয়েছে প্রযুক্তিগত ভাবে আর বুদ্ধিজীবিরা আদর্শগতভাবে।

এখানে ইউররাপপর পুরোন বুজ্জোয়া সমাজগুলির মধ্যে বিপ্লবী ধ্যান ধাবূণার বিকাশ ঘটেছিল ব্যা|পক বিপ্লবী শক্তির বিকাশের সাথে মোট|মুটি সমান্তরালভ।বব, जেখাতন রাশিয়ার বুদ্ধিজীবি সন্প্রদায় পশ্চিনমর সাংক্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ধ্যানধাবূণা কে সুসংগত অবস্থায় লাভ করতত পপরেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ এর মট্যে থেকে তারা যেখান থেকে সমর্থন পেতত পারে সেই একনিষ্ঠ শ্রূণীগুলি জন্ম নেওয়ার আগেই, তাদের চিন্তাধারার বিপ্লবীকরণ কটর ফেনেনে।

এই পরিস্থিতিতে, বুদ্ধিজীবিদের কাছে নিজেদের বিপ্লবী উদ্দীপনাকক
 ছিল না। তাই জন্মলাভ কবরহিল ‘নাবোদনায়া ভেলিয়া’র বিও্দ্ধ সন্ত্রাসবাদ।
 ভারপর দ্রুত ক্ষয়ের মধ্য্য দিয়ে সংখ্যাগতভাবব দুর্বল বুদ্ধিজীবি সন্থ্রদায় যতটা প্রতিরোধ গড়ার যোগান দিতে পাটর তার সবটাটকইই অাগুনে সংগ্রাম এর ম<ধ্য দিয়ে উ জাড় করে দিढ্যে এবং তার দ্রুত অপচয় ঘঠিক্য় নি:শেষিত হয়ে গেল।

সামাজিক বিপ্লবীদের সষ্ত্রাস হল কমবেশী লেই একই ঐতিহাসিক ঊ পাদানের
 রাশিয়ার বিল্লবী বুদ্ধিজীবি মহন।

কিন্ভু দু-দুढটা দশক কোন রক্ম থভাব ছাড়াই অতিত্রান্ত হতে পারে না এবং যখন সন্ত্রাসবাদীদদর দ্বিতীয় ঢেট আছড়ে পড়ল, তা আবির্ভূ’ত হল ‘ণথ্রো|়্া’ রূতপ, যা ‘ইতিহাস কর্ড্রৃক বাতিল’ হিসাবে চিহ্নিত হয়োছে।

১৮৮- এবং ১৮-৯০ এর পূঁজিবাদী ঝড় ও চাপ এর কালে জন্ম নিয়োছে

 কারখানার সাてথ আরও নিবিড় ভাবে সংযুক্ত কররঢে।

নারাদনায় ভেনিয়ার পিছনে, সত্যিকারের কোন বিপ্লবী ভ্রেণী ছিল না। সামাজিক বিશ্লবীরা আসলে বিহ্লবী থ্রলেতারিয়েততকে দেখ্তত চাইতো না। অন্তত:পক্কে তারা এই শ্রেণীর পূর্ন ঐতিহাসিক ঞুরুত্বকে আমল দিতে চাইতো না।

অবশ্|ই সামাজিক বিহ্লবীদের সাহিত্য ঘেঁটে একজন एজনখাননক ঊদ্ধৃতি ঊ পস্হাপিত করতে পারেন এটা প্রমান করতে বে তাদ্রে সন্ত্রাস গণসংগ্রামমর বিকক্প নয় বরং তার সহয়াগী হিসেবেই চালাঢো হয়েছে। কিক্ত ঊদ্দৃতি ঔলি কেবলমাত্র গণ সংগ্রামের ত ত্তকার মার্কসবাদীদদর বিরুচ্ধ্র সন্ত্রাসবাদের মদতকারী চিষ্তাবিদদের যে সংপ্রাম চালাতে হয়োছ তারই স্ব/ক্ষ্য বহন করর।

কিন্তু এসব কিছু বিষয়রে পরিবর্তন করতে পারেনা। সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম তার মূলগত চরিত্র হিসেবে ‘চরম মুহর্ত্তে’ জন্য এমন এক সংহত শক্তিককোবী
 করে এবং সর্ব্বাপরি তা এমন ধররেরর ‘নিঔুচ( গোপন’ যড় যন্ত্র -বে যদি যুক্তিগতভাবে নাও হয়, তাহলেও মনস্তত্রগততাবে তা জনগণণর আান্দালন গঢ় ঢ়োলার কাজকে এবং সাংগঠনিক কাজকে পুর্রাপুরি বর্জন করে।

সד্ত্রাসবাদীদদর কাঢে সমগ্র রাজনীতির ময়দানে মাত্র দুढো। মুখ্য কেল্দ্রীয় বিষয় আঢছ : তা হল সরকার এবং খতমের সংগঠন। জেরণুনী (সোস্যালিষ্ট রেভোলিউশনারী খতমের সংপঠনেন একজন থতিম্ঠাতা) যখন মৃত্যুদডাদদশের মুঢোমুখি, তখন তার সাথীদদর উ দদ্দেশ্য লেঢেন, "'সরকার সাময়িকভাবে অন্যান্য ধারাখুলির অঙ্তিত্ধকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য থস্তুত, কিন্লু তা সোস্যালিষ্ট রেভোলিউশনারী পার্টি কে বিনাশ করার লক্ষ্যু তার দিকে সমষ্ত আক্র্মণ কেন্ট্রীডু ত করার সিদ্ধ।ষ্ত নিয়েয়ে।

কালায়েভ (আার একজন সোশ্যালিষ্ট রেভেলিউ শনারী সন্ত্রাসবাদী) অনুরূপ
 আাচদদর থজন্ম ট্বৈতত ন্ত্র<ে উ ৎখাত করে দেবে।"

সד্ত্রাস-এর কাঠামোর বাইরে যা কিছু তা হল কেবল সংগ্রামের জন্য পাল্ততি; বড়াজার একটি সহায়ক পদ্ধতি। বোমা বিস্শ্যারঢণের ঢোখ ধাঁধাটনা ঝলবক
 অবশিষ্ট থাকেনা, সম্পৃর্ন মুঢে যায়।

এবং আমরা নয়া সন্ত্রাসবাদ্রর থ্রয়াগবিদ্ এবং মঢোত্তম রোমান্টিক
 বিল্লবী সন্ত্রাসবাদ্রর সক্সেই নয়, বরং এমনকি বিরোধী দলগুলির সাতথও ভাঙ্দকে এড়িট়ে চলুন"।
"জনগণেণর পরিবত্ত্ নয়, বরং তাদের সাত্ একত্রই।" কিক্তু সন্ত্রাসবাদ

হল অতি মাত্রায় ‘চরম’ সংগ্রাম এর ধরন, যা দঢের অভঙ্তটর সীমাবদ্ধ এবং অধীনস্থ ভু মিকায় থাকঢত পাটর না।

বিপ্লবীর্রেণীর অনু পস্থিতিতি জন্ম নেওয়া, পরবর্তীকানে বিপ্লবী জনগণণর আঅ্অবিশ্বাসের অভাবে বেড়ে ওঠা সন্ত্রাসবাদ নিজজেকে টিকিট়ে রাখঢে পারে কেবল জনগণণর অসংগঠিত অবস্হা এবং দুর্বলতাকে সন্বল করে, তাদের জয়াকে যথা সষ্ত্ব খর্ব করে এবং তাদের পরাজয়কে অতিরজ্জিত ক’রে।

থতিবাদী পক্কর এটর্নী ঝজানভ্, কালায়়ভ এর বিচার এর সময় সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য了 বলেছিলেন - "চারা দেখেছিল বে অাধুনিক অস্ত্রশসস্ক্রের

 ব্যাপার।"
‘‘ই জানুয়ারীর পর (সেই রক্তেত্ত রবিবার’ এর ধবংস যজ্ঞ - যা ১৯০৫ এর বিল্লবের সুচনা করেছিল) তারা ভাল করেই দ্খখল কি ঘটছছ; এবং তারা র্যাপিড ফায়ার রাইটেলল এবং মেশিনগান এর জবাব দিল রিভলবার এবং বোমা দিয়ে; এই হল বিংশ শতাবীর ব্যারিকেড।"

জনগণের পিচ্ফর্ক (ক্ণাটযুক্ত বিশেশ লাঠি) আর মুগুদরর বদলেল কতিপয়া নায়ককের রিভলবার, অার ব্যারিকেঙে র বদঢে বোমা- এই হল সד্ত্রাসবাদের থকৃত ফর্মুলা।

পার্টির ‘কৃত্রিম’ তাত্তিকের যতই সন্ত্রাসের ভু মিকাকে অধীনস্থ দেখানোর ঢেষ্টা করুন না কেন, বাস্তবত এটা সর্বদাই একটি বিশেশব সশ্মানের স্থান অধিকার ক’রে থাকে। খতনের সংগঠন, যাকে পার্তি র সরকারী পরিচালকেরা কেক্ট্রীয় কমিটির অধীনে স্থান দিয়োছেন, অবশ্যা্ভাবীভাবে তার ঊ পরে, পার্টির এবং তার সমঙ্ত কার্যকলাপপর ঊ পটর নিজ্জেক প্রতিষ্ঠিত করে - যত্কন না নিষ্ঠুর নিয়তি তারক পুলিশ বিভাদের অধীনে নিক্ষেপ করঢছ।

এবং সংてক্ষেপ বলন্লে ঠিক এই কারঢেই পুলিশী যড় যন্ত্রের ফল্র্র্তিতত

খতমের সংগঠনের পতনেনর অর্থ হয়ে দাঁড়ায় পার্টি রও রাজনেতিক বিপর্যয়।

## সন্ত্রাসবাদ এবং সোভিয়েত ইউ নিয়্রে স্তালিনবাদী শাসন (লিও ট,টস্কি- s৯শে এথিল, s৯৩৭)

 (এবং বঙ্তুত সমগ্র পুরাত্ন বিશ্লবী ব্যক্তিবর্গর্গর)
বির্ন্দ্ধে সরক্নরী সন্র্রাসবাদী পদ্ধতি ব্যবহারের পক্ম সাखাই গাওয়ার উদ্দের্শ্য স্তালিন, তার পুলিশবাহিনী এবং বিচববিভাগীয় পশাসনযন্ত তদ্দর বিরুতদ্ধে
 হতাবণ এবং অন্র্যাঢ্রে অভ্যিযোগগুলিও ছিল।)
 আাত্তর্জাত্কি তন্ত কমিশন" এর সামন্ন ১৯৩৭ সালের ১৭ই এথ্রিল Шাঁর

 ইউনিয়টে ঙ্তালিনবাদী আমলাঅ্ত্রর বির্তদ্ধে সংগ্রামের পদ্ধতি হিসাবে সন্রাডের ব্যবহারকে গণ্য করর না ।) (কিলভ হতার বিবয়গুলি উল্লেখ ক্রঢছ বলেনিনগ্রাদ কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠন্র নেত সার্গিই বিল্র্কে, যিনি ১৯s৪ সাতের ডিসেমৃর মাসে নিকোলায়েট্রে হাতে খুন হন। নিকোলায়েভ ১৯২৬-২৭ সাতে সংযুক্ত বিরোধীপক্ক্র মধ্য্য জিন্নাভ্র্য়েভ্রে সমর্থক ছিলেন। তর সন্রাসবাদী আত্রম মণকে

অজুহাত করর জিনোভিয়েভ, কামেনেভ এবং রুশ বিপ্লবের অন্যান্য মূল
 ( আন্তর্জাতিক কন্ত কমিশনের শুনানি, যা চলেছিল ১৯৩৭ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে ১৭ ই এপ্রিল পর্যন্ত, তার সম্পূর্ণ প্রতিলিপি প্রকশিত হয়েছে ‘লিও ট্রঁ্্কির মামলা’ - এই শিরোনাম সহ ( ঢমরিটপ্রব্শশক, ১৯৬৯)। নিম্নলিখিত অংশটি 8৮৮-8৯৪ নং পৃষ্ঠায় ছাপা হয় ।)

যদি সন্ত্রাসবাদ এক পত্ষ্ৰর ক্কেতত্র প্রয়াজ্য হয় তাহলে অন্যদদর ক্কেতত্র তাকে বাদ দেওয়ার জন্য বিববচনা করতে হবব কেন ? নানারকম প্রলু ব্ধকর সামঞ্জস্য এর ফতে এই যুক্তি মরের মট্যে ভ্রাষ্তি সৃষ্টি করে। বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে একটি একনায়কত্বের সন্ত্রাসকে, একটি একনায়কত্বের বিরুদ্ধে বিরোধীপক্ষের সন্ত্রাসের সাথথ একাসনে বসানোর চিন্তা একেবাঢরেই গ্রহনযোগ্য নয়। শাসকঢোষ্ঠীর কাছে আদালতের মাধ্যমে হত্যার প্রস্তুতি কিংবা পিছন থেকে আচমকা আত্রঃমন করে খুন করাটা হল কেবল একটি পুলিশী কৌশরের বিষয। একটি ব্যর্থতার ঘটনায়, কিছু সংখ্যক দ্বিতীয় (শ্রেনীর দালালদের সর্বদাই বলির পাঁঠা করা যেতে পারে। বিরোধীদের তরফে, সন্ত্রাসের আগাম অর্থ হল সন্ত্রাস চালানোর সমস্ত প্রস্তুতির জনנ সমগ্র শক্তিকে সংহত ব্রা, তার সঙ্গ্রে আগাম জ্ঞান থাকা দরকার যে, এরকম শ্রতিটি ঘটনায়, তা সে সফলই হোক বা বিফলই হোক, তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শয়ে শয়ে বলি দিতে হরে। একটি বিরোধীপক্ষ কোন ভাববই নিজ শক্তির এই ধরনের ৬ ন্মাদ অপচয় বরদাস্ত করৃত পারেনা। সংকককেরপ এই জন্যই, এবং অন্য কোন কারতণ নয়, ফ্যাসিস্ত একনায়কত্বের রাষ্ট্রগুলিতে সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টা চালাতে কমিন্টার্ন উদ্যেগ গ্রহ্ন করেনি। কমিন্টার্নের মতই বিরোধীপক্ষও আত্মহত্যার এই পলিসির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কতেনি।

অভ্যোগ অনুযায়ী, বা অজ্ঞানতা এবং মানসিক জড়তার উপর নির্ভর কবর বলা হয়েছে, ‘্রটস্কিবাদীরা শাসক গোষ্ঠীকে নি:শেয করার সংক়্প্র এইভাবে

নিজেদের ক্ষমতায় আসার পথ পরিস্কার করতত চায়।’ গড়পরতা ফিলিস্টিনীয়রা, বিশেযত: যারা ‘ইউ এস এস আর এর বন্ধু’এর তক্মা সেঁটটছে, এই যুক্তি দেয়: ‘বিরুদ্ধ বাদীরা ক্ষমতা পাওয়ার লকক্ষ থয়াস না চালিয়় পারর না, তারা শাসকগোষ্ঠীকে ঘৃণা না করে পারে না। তাহলে কেন তারা প্রকৃত হিংসার পথ বেচে নেবে না ?’ অন্যভাবে বলতে গগলে, ফি লিস্টাইনীদের বিষয়টা যেখানে শেয, বাস্তবে বিযয়টার শুরু সেখানেই। বিরোধীপক্কের নেতারা বিশেষ ক্মতাশালী বা৷ অর্বাচীন বকেনোট ৷ই নয়। তারা ক্ষমতা দখরলের লক্ষ্যে প্রয়াস চালাচ্ছে কিনা এটা আদৌ প্রশ্ন নয়। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ধারারই লক্ষ্য ক্ষমতা দখল। প্রশ্ন হল, বিপ্লবী আন্নোলনের বিশাল অভিজ্ঞতায় শিক্ষিত হয়ে বিরুদ্ধবাদীরা কি এক মুহুর্তে র জন্যও এই বিশ্বাসকে লালন করে সে সন্ত্রাস তাদের ক্ষমতার কাছাকাছি পপাঁচে দেবে? রাশিয়ার ইতিহাস, মার্ক সীয় তত্তে, রাজনৈতিক মনস্তত্ব উ ত্র দিচ্ছে : না, তা করেনা।

ঠিক এই জায়গায়, সংক্কেপপ হলেও, সন্ত্রাসের সমস্যার ব্যাখ্যা দরকার, ইতি হাস এবং ততত্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে। এমনও পর্যন্ত আমাকে ‘‘োভিয়েত বিরোধী সন্ত্রাস’এর সূচনাকারী হিওসবব চিহিতত করা হটয়েঢছ, তাই অমি অমার আত্অজীবনীমূলক চরিতত্রের প্রকাশ ঘটাতে বাধ্য হচ্ছি। ১৯০২-এ, প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ কারাগারে এবং নির্বাসনে থাকার পর, যখনই অমি সাইরেরিয়া থেকে লণ্জনের মাটিতে পদার্পণ করলাম, সাশেলবার্গের দুর্গের দ্বিশত বর্ষ পূর্তি স্বরতণ উ ৎসর্গীকৃত একটি রচনা আমি লিখি, সেখানকার বন্দীশালার দশা নিয়ে, যেখানে কটঠার শ্রম করানো হত এবং বিপ্লবীদের অত্যাচার করে মেরে ফেলা হত, তার পুংখানু পুংখ বিবরন লিপিবদ্ধ করে। ‘এই সব শহীদের রক্ত প্রতিহিংসা দাবী করে’ কিন্তু ঠিক তারপরেই আমি যোগ করি ‘কিন্তু ব্যক্তিগত নয়, বিপ্লবী প্রতিহিংসা। মন্ট্রীদের খতম করার জন্য নয়, বরং স্বৈবেরত ন্ত্রকে খতম করার জন্য’। এই সমস্ত লাইনগুলি লেখা হয়েছিল পুঢরাপুরি ব্যক্তিগত সন্ত্রাস এর বিরুদ্ধে। লেখকের বয়স তখন ছিল তেইশ বছর। তার বিপ্লবী কার্যকলাপ চালানোর প্রথম দিক থেকেই সে ছিল সন্ত্রাস
 ছাত্রছাত্রী এবং ভি ন্নঢদেশ বসবাসকারী রাশিয়ানদদর সল্মুদে আমি বহ সংখ্যক রাজনৈতিক রিটপার্ট পপশ করেছি সন্ত্রাসবাদী আাদর্শ্র বিরুক্ধে, যে আাদর্শ এই


বিগত শত্রের অশির দশকক থেকে ঞুরু ক’রে, রাশিয়ান-মার্কসবাদিদের দুট্ঢা পজন্ম, সন্ত্রাসের যুঢগর বাতাবরতেন বাস ক’তর, তার বিযাদময় পরিণতির থেকক শিক্ষা গ্রহন কটর, ঢাদদর ব্যক্তিগত অভি छ্ঞঢায়, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির দু:সাহসী অ্যাডভভঞ্চার এর বিরুদ্ধে বিরুপ মটোভাবকে মর্র্ম গগঁてথ নিয়েছিলেন। রাশিয়ায়া মার্কসবাদ্রর সূচনাকারী প্নেখানভ, বলশেভিকদদর নেতা লেনিন, মেনশেভিকদ্দর
 বর্ত্, তা দিয়েছেন, হাজার হাজার পাতা লিটখছছন।

এই সমস্ত মার্কসবাদীদদর আদর্শগত অনুবথেরণায় লালিত হ’য়ে ছিল অবরুঁ্দ বুদ্ধিজীবিচדক্র্র বিপ্লবী অ্যালকেমি-র থতি আমার কিশশোরকাঢলের মনোভাব। আমাদূর, অর্থাৎ রাশিয়ান বিશ্লবীদের নিকট সন্ত্রাসের সমস্যা ছিল আাক্করিক অর্থ্থ রাজনৈতিক ত্থা ব্যক্তিগত জীবনস্মরণণের থ্রশ।। অামাদের কাড়, একজন সন্ত্রাসবাদী কেবল একটা ৬ পন্যাসের চরিত্র ছিল না, ছিল জীবষ্ত এবং অতি পরিচিত এক চরিত্র। নির্বাসন্নে আমরা পৃর্ববর্তী থজন্মের সন্ত্রাসবাদীদদর সাথে বছরের পর বছর পাশাপাশি কাটিট্য়িি। কারাগারে এবং পুলিশ ফাটকে আমরা আমাদ্রর সময়ের সন্ত্রাসবাদীদের সাক্কাৎ ৎপয়েছি। পিটার এবং পল কেল্লায় যে সমষ্ত সন্ত্রাসবাদীদের মৃত্যুদ্ভ বিধান করা হ’য়েছিল আমরা থতিনিয়ত তাদদর খবরাখবর বার করতাম, কত কত ঘন্টা, কত কত দিন চনে গেছে এই অন্তরজ আালোচনায়! কত বার আামরা
 মাধ্যদ্ম পরিপুষ্ট এবং প্রতিফলিত সত্তরাসবাদের ঊ পর রচিত রাশিয়ান সাহিত্য, একটা বৃহৎ পাঠাগার ভরিয়ে দিঢে পাটর।

বেখানে রাজনৈতিক নির্যাতন নির্দিষ্ট মাত্রা অতিত্রম কটর সেখানে বিচ্ছিন্ন

সন্ত্রাসবাদী বিত্থ্থোরণ অবশ্যষ্ভাবী। এই ধরনের কার্यকলাপ পায় সর্বদাই একটি
 তাকে একটা পদ্ধতিতে উ ন্নীত করর, তা সল্পূর্ন আালাদা। s৯০৭ সানে আমি লিঢেছিলাম, ‘‘স্ত্রাসবাদী কাজ, তার মর্মবস্তুতে, ‘চরম মুহর্তের’ জন্য যে ধরতের শক্তি সংঘবদ্ধ করে, যেভাবে ব্যক্তিগত বীরত্বকে অধিকমাত্রায় ঔরুত্ন দিঢ্যে বিবেেনা
 মর্য্ সমষ্ঠ ধরনেন গণণফ্দীপক এবং সাংগঠনিক কাজকে বাতিল করে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাচে, প্র্যাড্ড ভু কাল এবং জাররর রাজ থ্রসাদের নীচে মাইন পৌাঁতার জন্য শ্রমিকবশ্রেনীর জেলা সমুহ থেকক সরে না অাসার অধিকার ও দায়িত্ব মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবি সন্থ্রায় রক্ষা ও পালন করবে।' ইতিহাসকে বোকা বানাদো বা পাশ কাটাননা সম্ভব নয়। শেয বিচাটর ইতিহিস প্রত্যেকের স্থান নির্দিষ্ট ক’রে দেয়। একটা ব্যবস্থা হিসেবে সন্ত্রাস হল সেই সংগঠনকেই ধ্বংস ক’তর দেওয়া যা নিজের রাজটৈতিক শক্তির অভাবকক পূরণ করৃত চায় রাসায়নিক ব্যীবগর মাধ্যনে।
 কটর দিঢে সক্ষম। কিন্তু সেক্কেত্রও কে ফল্লটা লাভ করবব? সমষ্ত ঘটনাঢতই সন্ত্রাসবাদী সংপঠন নিজজরা নয় অথবা জনগণও নয়, যাদ্দর পিছেনে এই দ্বেরথ সংগঠিত হচচছ্ছ। ঢাই, ঢাদের সময়ে, রাশিযান উদারননতিক বুতর্জায়ারা
 লিঢেছিলাম, "‘অঢূর পর্যন্ত সক্ত্রাস সরকারের পদাধিকারীদের মব্ব্য বিশৃংখললা ও হতাশ সৃষ্টি কতরে (বিপ্লবী দবলের মট্য্য বিশৃংখলা ও হতাশা সৃষ্টির মুত্যের বিনিময়়) সেই পরিমায়ণ তা ঊদারনীতিবাদীদদর হাতের অস্ত্র হ’য়ে ওঠে।" একই ধারণা পকাশিত হয়েছিল পায় একই ধরনের শব্দে, পঁচিশ বছর পার ক’ঢর, কিরা় হত্যা সম্পর্কিত বিযয়ে।

ব্যক্তি সন্ত্রাসের কার্যকলাপ-এর ঘটনা সমুহ এই দেশের রাজানতিক পশ্ডাৎ পদতা এবং অগ্রগামী শক্তির দুর্বলতাকে সংশায়াতীতভাবে ঊন্লোচ্ন করে।

১৯০৫ এর বিপ্লব, যা প্রনেতারিয়েততর বিশাল শক্তিধকে উন্মোচিত করেঢে, তা মুষ্টিনেয় বুদ্ধিজীবি এবং জারত ন্ট্রীদের মণ্ব্য সীমাবদ্ধ লড়াই এর রোমান্টিকতার অবসান ঘটিয়েছে। একণুচছ রচনায় আমি বলেছিলাম, ‘‘রাশিয়ায়া সন্ত্রাসবাদ মৃত। ... সন্ত্রাস বহু দূঢে পূর্বদিকে দেশান্তরিত হয়েছে - পাঞ্জাব এবং বাংলা প্রদেশে। ... এটা হ’তে পাঢে পাচ্যের অন্যান্য দেশকে এখনও সন্ত্রাসের বাতাবরনের একটা যুতের মধ্ব্য দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু রাশিয়ায় তার নিয়তি ইতিমব্যুই ইতিহাসের অংশ বিশেষ হ’য়ে গিয়েছে।"

১৯০৭ এ আমাকে আবার দেশান্তরে নির্বাসনে যেতে হয়। তখন প্রতি বিপ্লবের নির্মম কযাঘাত বর্বরভাবব ক্রিয়াশীীল ছিল, এবং ইউরোপীয়ান শহররুলিতে রাশিয়ানদের অসংখ্যা উপনিববেশ গ’ড়ে উঢঠছিল। অমার দ্বিতীয়বার নির্বাসনকারের পুটরা সময়টা অমি প্রতিহিংসা এবং হতাশার ফতে সৃষ্ট সন্ত্রাস-এর বিরদ্ধে রিঢপার্ট এবং নিবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করেছিলাম। ১৯০৯ সালে প্রকাশ পেল যে তথাকথিত ‘'সোস্যালিষ্ট রেভেলিউশনারী’ নামক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের প্রধান মাথা হল একজন ‘দালাল উ দ্দীপক’ যার নাম হল আজেফ। জানুয়ারী ১৯১০এ আমি লিঢখছিলাম, ‘‘সন্ত্রাসবাদের অন্ধসঙ্গীদের মধ্ব্য উ তত্তজনার ইন্ধনের হাত নিশ্চয়তার সত্গ শাসন কঢর।’’ সন্ত্রাসবাদ আমার কাছে সর্বদাই কেবল ‘অন্ধসঙ্ךী’ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

একই সময়ে আমি লিখেছিলাম: " জারতনন্ত্রের সন্ত্রাসবাদী আমলাতনন্ত্রের মোকাবিলায় সংগ্রাচে বিপ্লবী আমলাতান্ত্রিক সন্ত্রাস সন্বট্ধে রাশিয়ান সোশ্যাল ডেনমাত্রু্যাশীর আপপাযহীন মনোভাব শধুমাত্র রাশিয়ান উদারনৈতিকদের দ্বারাই নয়, ঊপরন্তু ইউরোপীয় সমাজত ন্ট্রীদের দ্বারাও নিন্দিত হয়েছে, তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে।" উভয়পক্ষই আমাদের ‘তত্ত্ববাগীশ’ হিসেবে অভিযুক্ত করেরছে। আমাদের দিক ঞেকে অামরা রাশিযান মার্কসবাদীরা, রাশিয়ান সন্ত্রাসবাদের প্রতি এই সহানুভু তির কারণ হিসাবে ইউ রোপীয়ান সোশ্যাল ডেরোত্র্যাসীর নের্তৃ বৃন্দের সুবিধাবাদকে চিহ্ণিত করেছি, যারা জনগণের ৬পর ভরসা ছেড়ে শাসক গোষ্ঠীর শীর্ষনেতাদের ঊ পর নির্ভর করতে অভ্যস্ত হ’’়়ে উঢঠছে। ‘‘যে কেউ একটি মন্ত্রিত্বের

পদ বাগিয়ে নিতে অগ্রসর হয় ....... সেই সতঙ্গ তারাও, যারা পপাশাকের অভন্তরে একটি নারকীয় যন্ত্র অঁাকঢড়ে, লুকিয়ে থেকে মন্ত্রীরকই অনুসবণ কঢর, তারা অনিবার্যভ।বে মন্ট্রীর ব্যক্তিত্ব ও পদমর্যাদার অতিরিক্ত মূল্যায়ন কটর। তাদের কাছে ব্যবস্থাটা উবে যায় কিংবা বহু দূরে সরে যায় এবং পড়ে থাকে কেবল ক্ষমতাবান কতিপয় ব্যক্তি।" বর্ত মানে আমরা কিরভ হত্যার সম্পর্কিত বিষয়ে আবার এই চিন্তার সম্মুখীন হয়েছি, যা আামার কার্যকলাপপ চলাকালীন কয়ে ক দশক ধরে সামনে চলেছে।

১৯১১-য় অষ্ট্রিয়ান শ্রমিকদের কয়েকটি গ্রতপপর মব্ব্য সন্ত্রাসবাদী মনোবৃত্তি জাগ্রত হয়েছিল। অধ্ট্রিয়ান সোশ্যাল ডেঢোত্রন্যাশীর তাত্ত্বিক মাসিক পত্রিকা ‘দার কেন্প’ এর সম্পাদক ङফডরিখ এডলার এর অনুরোধে নভেন্বর ১৯১১-র এই পত্রিকায় সন্ত্রাসবাদের উ পর অমি একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম যার মূল বক্তব্য ছিল:
‘‘যে কোন সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টা, এমনকি একটি ‘সফল’ প্রয়াস, শাসক শ্রেণীকে হতবুদ্ধি করে দেবে কিনা তা নির্ভ র করে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ঊ পর। সবক্ষেত্রেই এই বিহুলতা কেবল ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার। পূঁজিবাদী রাষ্ট্র সরকারী মন্ট্রীদের ভিততর উ পর দাঁড়িয়ে নেই এবং তাদের নূর্মলীকরঢের সাてথ সাটে আপনা আপনি निর্মূল হয়ে যায় না। যে শ্রেণীকে তারা সেবা কটর সেই শ্রেণী সর্বদাই নতুন লোক খুঁজজে পায়, ব্যবস্থাপনাটা থেকে যায় আর কাজ চালিয়ে যায়।

কিন্তু একটি সন্ত্রাসবাদী প্রয়াসের দ্বারা শ্রমীবি জনসাধারতণের মধ্যে যে বিশৃংখলা তৈরী হয় তা অনেক বেশী গভীর। যদি একজনের লক্কে্য পপৗঁছানোর জন্যে একটা পিস্তলই যথেষ্ট হয় তবে র্রেণী সংগ্রামের উ দ্যোগ নেওয়ার কি দরকার ? যদি একমুढঠা বারুদ আর একখল্ড সীসা দিয়ে শত্রঁর গর্দানে গুলি করা যায় তাহলেলে ๙্রেণী সংগঠননর কি প্রয়োজন? यদি সমাজজ উচচ প্রতিষ্ঠিতদের বিহ্ফোরণণর আওয়াজে ভীত সন্ত্রন্থ করে তোলা যায় তাহলে পার্টির আর কি দরকার? যদি একজন পার্লামমে্টের গ্যালারি থেকে মন্ট্রীসভার আসনের দিকে এত সহজেই তাক করতত পারে তাহরে এত মিটিং, গণ আত্দোলন আর নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা

কোথায় ?
বোদ্দা কথায় আমাদের দৃষ্টিতে ব্যক্তি সন্ত্রাস পরিত্যাজ্য এই কারতে যে তা ‘জনগণের ঢেতনায় তাদের ভূ মিকাকক ঢহয় থতি পন্ন কてর’, তাদের ক্ষমতাহীনতাকে তুতে ধরে তাদেরকে নিরাশ করে এবং তাদের বাধ্য কটে এই আশা পোয়ণ করতে যে একজন মহান থ্রতিশোধকামী ও মুক্তিদাতা একদিন তাদের সামনে হাজির হয়ে তাদের স্বপ্ন পূরণ করবব।"

পাঁচ বছর বাদে, সম্রাজ্যবাদী যুক্ধের উত্তাপপ, যিনি আমাকে এই রচনা লিখতত উদ্যোগী করেছিলেন, সেই ফ্েেডরিখ এডলার ভিয়েনার এক রের্টোরায়
 বীরতার ক্রোধ এবং হতাশার বহি:থ্রকাশের অন্য কোন রাস্তা খুঁজে পাননি। আমার সহানুভু তি তাই, স্বাভাবিকভাবেই, হেপসবার্গ পদাধিকারীদের পক্ষে ছিল না। যদিও ফে ডরিখ এড্ লার এর ব্যক্তি ভিত্তিক অ্যাকশান এর বিপরীতত, অমি কার্ল লিবনেখ ট এর কার্যকলাপকে তু বলে ধরেছিলাম, যিনি যুদ্ধের সময়ে বার্লিন স্কোয়াতে গিয়ে শমিকদের মঢধ্য বিপ্লবী ইয়্তেহার বিলি করেছিলেন।

১৯৩৪ এর ২৮-শে ডিসেন্বর, কিরভ হত্যার চার সপ্তাহ বাদে, একটা সময়ে যখন স্তালিনীয় বিচার ব্যবস্থা ত খনও পর্যস্ত বুবে উ ঠতে পারছিল না তাদের ‘ন্যায়বিচার’ এর তীর কোন দিকে তাক করবে, সেই সময় ‘বিরোধীপক্ষের বুতেেটিন’ এ অমি লিখেছিলাম:
‘... यদি মার্কসবাদীরা ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদকে সুনির্দিষ্টভাবে নিন্দা করে এমনকি যদি সেই গুলির লক্ষ্য হয় জার পন্থী সরকার-এর দালালরা এবং পূঁজিবাদী শোয়ণ, তাহলেে আরও নির্দয়ভাবে তারা পৃথিবীর ইতি হাসের থ্থথম শমিক রাচ্ট্রের আমলাতান্ট্রিক প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে নিন্দা করবেব এবং পরিহার করবে। নিকোলাইয়েভ এবং তার সঙ্গী সাথীদের বিযয়ীগত ইচছা যাই হোক না কেন তা আমাদের কাছে কোন বিযয় নয়। ভাল উ দ্দেশ্য নিয়ে নরকে যাওয়ার পথ পাকা করা হচ্ছে। যতক্ষন পর্যন্ত না সোভিয়েত আমলাতন্ত্র

প্রলেতারিয়েতে র দ্বারা অপসারিত হচ্ছে - যে কাজ একদিন অনির্বার্যভাঢবইই সম্পন্ন হবে - ত়া শ্রমিক রাঢষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় এক প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন করবে। যদি নিকোলায়েভদের ধরনের সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়ে, তা অন্যান্য প্রত্কূল পরিস্থিতির ৬পস্থিতিতত, ফ্যাসিস্ত প্রতিবিপ্লবের ৬ পকাটর আসতে পাটর।

কেবলমাত্র রাজনৈতিক ফকিরেরা, যারা নির্বুদ্ধিতাকে সম্বল করে, তারাই নিকোলায়েভকে বামপন্থী বিররাধীপক্ষের অনুগত হিসেবে দেখাতত চেষ্টা করে, যদিও তা ১৯২৬-১৯২৭ সাবল বিরাজমান জিনেভিয়েভ গ্রুপ এর অন্তর্গত হিসেবে। কমিউ নিষ্ট যুবকদের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে মদত বামপন্থী বিরোধীপক্ষ করেনা, করর আমলাত ন্ত্র, তাদের অভ্যন্তরীন পচন এর ফবলে। ‘ব্যক্তিসন্ত্রাসবাদ তার মূলগত অনর্থ আামলাত ন্ত্রবাদেরই উৰ্ত্টে পিঠ’। মার্কসবাদীদের কাছে এই নিয় মটা গত কালই আবিস্কৃত হয়নি। আমলাত ন্ত্রবাদ-এর জনগণণর ঊ পর কোন আস্থা নেই, এবং তার থ্রয়াস হল জনগণের বিকল্পে নিজ্েেকে স্থাপন করা। সন্ত্রাসবাদও অনুরৃপ আচরন কবর, তা জনগণকে খুশী করতে চায় তাদের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকেই। স্তালিনবাদী আমলাতনত্র একটা বিদ্রোহী আরাধ্য নেতা চরিত্র সৃষ্টি করেছে, নেতাদের ঐশ্বরিক বন্দনা থ্রদান করেছে। এই আরাধ্য ‘বীর পুরুয’ও হল সন্ত্রাসবাদী ধর্মের আর একটি নমুনা, কেবল বিয়োগাঅ্ছক চিহ্ যুক্ত। নিকোলায়েভরা মনে করে যে যা করা দরকার তা হল রিভলভাব এর সাহায্যে গুটি কয়েক নেতাকে সরিয়ে দেওয়া, যাতত কটর ইতি হাস ভিন্ন পথ নেয়। কমিউ নিষ্ট - সন্ত্রাসবাদী, একটি আদর্শগত গোষ্ঠী হিসেবে, স্তালিনবাদী আমলাতটন্ত্রের মতই একই রক্তমাংসে গড়া।" (জানুয়ারী , ১৯৩৫, নং -8ゝ)

এই লাইনগুলি থেকে আপনাদের নিশ্চয়ই প্রত্যয় হবে যে এগুলি ‘হঠাৎ’ করে লেখা নয়। এগুলি একটি গোটা জীবনের অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ, যা আবার প্রকৃঔ্পক্ষে দুই প্রজন্মের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ।

এমনিততই জারতনন্ত্রের যুগগ, একজন মার্কসবাদী যুবকের সন্ত্রাসবাদীদের দढে চঢলে যাওয়াটা তু লনামূলকভাবব বিরল ঘটনা- জনগণ-এর অঙ্গুলি নির্দেশ এর

কারণ হওয়ার পত্ষে যথেষ্ট পরিমাণেই বিরল। কিন্তু সেই সময়ে দুটি ধারার মবধ্য অন্তঅক্ষে একটা অবিরাম তাত্ত্বিক সংগ্রাম ধারাবাহিকভাবেব চলেছিল, দুই পার্টির মুখপত্রগুলি একটি তিক্ত রাজনৈতিক বিতর্কে অংশ নিয়েছিল - প্রকাশ্য বিবাদ একদিনের জন্যেও বন্ধ হয়নি। অন্যদিকে এখন তারা আমাদের জোর কঢর বাধ্য করতে চাইছে বিশ্বাস করাতে যে যুবক বিপ্লবীরা নয়, বরং রাশিয়ান মার্কসবাদের প্রবীণ নেতারা, যারা তিন তিনটে বিপ্লবের ঐতিহ্য বহ্ন করছে, তারা হঠাৎই, কোন সমালোচনা ছাড়া, কোন আালোচনা ব্যতিটরকেই, ব্যাখ্যার জন্য একটি শব্দও ব্যয় না করে, তারা যাকে সর্বদাই পরিত্যাগ কটরে এসেছে সেই সন্ত্রাসবাদের দিকে মুখ ফিরিয়েছে, যা কিনা রাজনৈতিক আত্মহননের পন্থা। এই ধরনের অভিযোগের সম্ভাবনা দেখায় যে স্তালিনবাদী আমলাতঢন্ত্রের ভিত কত অগভীর, সরকারীভাবব তাত্তিক এবং রাজনৈতিক চিঙ্ডাকে তারা কোন স্তরে টেটে নামিয়েছে- সোভিয়েত ন্যায় বিচার এর কথা নয় ছেড়েই দিলাম। তত্ত্বের আলোকে সমৃদ্ধ ও অভি জ্ঞার দ্বারা অর্জিত রাজনৈতিক দৃঢ( প্রত্যয়কে মিথ্যাবাদীরা থ্রতিহত করার চেষ্টা কতর অসম্পূর্ণ, অসন্গতিপূর্ণ এবং সন্দেহজনক, অস্তিত্বহীন চরম অবাস্তবিক প্রমাণ এর মারফৎ।

##  

(সূত্র : হার্সেল গ্রিনস্জপান ১৯৩৭ সাল্লের ৭ই নভে ন্বর প্যারিসের জার্মান দূতাবাসে এক নামী আধিকারিককে হত্যা কতরন। ১৯৩৯ সালের ২৮ ফে ব্রতয়ারী, সোস্যালিস্ট অ্যাপীলে সর্ব প্থথম প্রকাশিত এই প্রবন্ধে ট্টটস্কি গ্রিনস্জপান এর ব্যক্তিগত বীরত্বপূর্ন কার্য্যাবলীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করেন, কিন্তু একই সর্গে তিনি ব্যক্তিহত্যার জ্রলগত অকার্যকারিতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন।)

যাদের কেবল একটু খানি রাজনৈতিক ইতি হাস অবগত আছে, তাদের কাছে

ফ্যাসিস্ত খুনে দুর্বৃত্তদের দ্বারা সরাসরি এবং কখনও ইচছছাকৃতভ।বে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপপ ইন্ধন যোগানের নীতি পরিস্কার। যেটা সবঢেটয়ে আশ্চয্যের যে এখনও পর্যঙ্ত কেবলমাত্র একটি গ্রিনস্জপান -এর অভ্যুদয় হয়েছে। নি:সন্দেহে এ ধরনের কার্যকলাপপ সংখ্যা বাড় বে

অ|মরা মার্কসবাদীরা বিটবচনা করি - ব্যক্তি সন্ত্রাসবাঢদর কৌশল প্রতেতারিয়েতের মুক্তি সংগ্রাম এবং নিপীড়িত জাতি সত্ত্তার মুক্তি সংগ্রাম-এর ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত। একজন বিচ্ছিন্ন নায়ক জনগণের বিকল্প হতে পাতরনা। কিন্তু আমরা খুব পরিস্কারভাবে বুঝতে পারি নৈরাশ্যজনক আলোড়ন এবং থ্রতিহিংসামূলক কার্যকলাপপর অনিবার্য পরিণাম কি। আমাদের সমস্ত আবেগ, আমাদের সমত্ত সহানুভূতি এই সব আত্মত্যাগী প্রতিশোধকামীদের প্রতি রয়েছে, যদিও তারা সঠিক দিশার সন্ধান করতে পারেনি। অামাদের সহানুভুতির মাত্রা তীব্রতর হয় কাবণ গ্রিনসজপান একজন রাজনৈতিক যোদ্ধা নয় বরং একজন অনভিজ্ঞ যুবক, প্রায় একটি বালক বলা চতলে, যার একমাত্র অভিসন্ধির জন্ম হয়েছিল ত্রেনধধর অনুভু তি থেকে। যে পূঁজিবাদী অইন তার মাথা কেটে ফেটলে দিয়ে পূঁজিবাদী কূটনীতিকে আরও সেবা করঢত পারে সেই পূঁজিবাদী আইনের হাত থেকে গ্রিনসজপানকক রক্ষা করা হল আস্তর্জাতিক শমিক ‘্রেণীর শ্রাথমিক এবং আশ কর্ত্তব্য।

আন্তর্জাতিক স্তালিনবাদী প্রকাশনায় ত্রেঃমলিন-এর প্রভূরা গ্রিনসজপান এর বিরুদ্ধে যে প্রচার চালিয়ে যাটচ্ছন তা আরও বেশী কটর তাদের নিবর্বোধ প্রশাসন এবং অবননীয় হিংসার পরিচয় বহ্ন করঢছ। তাদের পচেষ্টা হল তাকে নাৎসীদের অথবা ট্রটস্কিপন্থীদের দালাল হিসেবে চিহ্হিত করা, ফে ট্রটস্কিপন্থীরা কিনা নাৎসীদের সর্গে আঁতাত করেছে। উ স্কানিদাতা এবং তার দ্বারা প্রতারিতকে একই সাটথ কাঠগড়|য় নিকেেপ ক’রে স্তালিনবাদীরা গ্রিনসজপানকে যেভাবে চিহ্নিত করেছে, তাতে এই সুযোগে হিটলার-এর খুনে পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে সুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কি বলা যেতত পারে এইসব বেতনভোগী ‘সাংবাদিক’ দের যাদের কিনা লজ্জার লেশমাত্র নেই? সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের

শরু থেকেই বুর্জোয়ারা সর্বদাই সমস্ত ধরনের হিংসাত্বক বিক্কোভকে, বিশেষত: সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে, মার্কসবাদের অধ:পতিত প্রভাব হিসেবে আখ্যায়িত ক’রর এসেছে। অন্য সব জায়গায় মত এখানেও স্তালিনবাদীর থ্রতিত্রিঁয়ার সর্বাবপক্ষা কলুযিত রীতি ধারাবাহিকভাবে বহন কবর চলেছে। স্তালিনবাদী সনেত যত থ্রতিত্রিঃয়াশীল জঞ্জাল, এখন স্বয়ংত্রিঃয়ভাবব, প্রতিটি কার্যকলাপ এবং থ্রতিবাদ, প্রতিটি বিক্ষোতের বহি:প্রকাশ এবং জল্লাদদের বিরুদ্ধে থ্রতিটি আঘাতের সত্্গে চতু র্থ আার্ত্ভ জাতিকের সন্পর্ক খুঁঁজে পায়, এবং যথার্থই এর জন্য চতু র্থ আন্ত জার্তি ক গর্ব অনুভব করতে পারে।

মার্কস-এর অ|মলে অান্তর্জাতিকের বেলাতত ও এরকম ব্যাপারটা ছিল। অামরা বাধ্য, স্বাভাবিকভাববই, আামাদের প্রাশ্য মানবিক সংহতি জানাদত গ্রিনসজপান এর প্রতি, তার ‘গণতান্ত্রিক’ কারাধ্যক্কদের প্রতি নয় বা তার স্তালিনবাদী কুৎসাকারীদের থ্রতি নয়, যারা চায গ্রিনসজপান এর-শবদেহকে আশ্রয় করে, যদিও আংশিকভাবে এবং অথ্তত্যক্ষভাবব, মস্কো বিচারের রায় দিতত। ত্রেপলিন-এর কূটনীতি অধ:পতঢনর চূড়াঙ্ত পর্যাটয়ে পপঁঁঢছঢছ এবং একই সাটথ তা এই ‘অনন্দদায়ক’ ঘটনাকে ব্যবহার করে হিটলার ও মুহোলিনীর দেশ সহ বিভিন্ন দেশের সর কার গুলির সাঢে আন্তর্জাতিক চু ক্তি পূনর্নবীকরণ করার চত্রনান্ত চালিট়ে যাচ্ছে, যাতে ক’রে এইসব দেশের পারশ্পরিক সহযোগীতার মাধ্যদে সন্ত্রাসবাদীদের গ্র্রপ্তার করা যায়। জুয়াচোরদের মাথারা সাবধান! এই ধরনের প্রনয়ণ কমপক্ষে একড জন বিদেশী সর কারের সামনে স্তালিনের তাৎক্ষনিক ‘উদ্ধার’ কে অপরিহার্য্য কটর তু লবে।

স্তালিনবাদীরা তারস্বরে পুলিশের কানে ম ন্ত্রনা দিচ্ছে যে গ্রিনসজপান ট্রটস্কি বাদীদের সভা’য় উ পস্থিত ছিল; যদিও দুর্ভাগ্যজনকভাবব তা সত্য নয়। যদি সে চতুর্থ আন্তর্জাতিকের আবর্ত্ত ঢুকে পড়ত, তাহনেে সে তার বিপ্লবী শক্তির বহি:প্রকাশের একটি ভিন্ন এবং আরও কার্যকারী পন্থা খুঁজে পপত। যে মানুযেরা

অন্যায় এবং পাশবিকতার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র চিৎকার কটে তারা আদপপ সস্তার মানুয। কিন্তু গ্রিনসজপান -এর মত যারা অনুভব করতে পারে এবং সাথে সাথে ソয়োগ করতে পারে, থয়োজনে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতেও কুন্তিত হয না, তারা মানবজাতির অতিমূল্যবান সম্পদ।

নৈতিকতার বিচারে, যদিও তার কর্ম পদ্ধতির বিচারে নয়, প্রতিি তরুণ বিপ্লবীর কাছে গ্রিনসজপান একটি আদর্শ হিসেবে উ পস্থিত হতে পারে। গ্রিনসজপানএর প্রতি আমাদের প্রকাশ্য নৈতিক সহমর্মিতা আমাদের আরও অধিকার দেয় ভবিষ্যঢতর সকল সকল গ্রিনসজপানদের, যারা ব্বৈরাচার এবং পাশাবিকতার বিরুদ্দে সংগ্রামে নিজ্রেদের জীবন দিতত প্রস্তুত সেইসব আাতত্যাগীদের উদ্দেশ্যে আমাদের আহবান - ‘অন্যপথের সন্ধান করুন’। একজন একক ব্যক্তি প্রতিশোধকামী নয়, বরং কেবলমাত্র একটি বিশাল বিপ্লবী গণআান্দোলন নিপীড়িত মানুযকক মুক্ত করতত পারে, যে আন্ন্দালন র্রেনী শোযণ, জাতিগত নিপীড়ন এবং বর্ণনিগ্রহ এর সমগ্র কাঠামোর কোন চিহ্মাত্র অবশিষ্ট রাখটে না। ফ্যাসিবাদের নজিরবিহীন অপরাধ সমুহ প্রতিহিংসার জন্য যে ব্যাকুলতার জন্ম দেয় তা পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু তাদের অপরাধগুলির ক্ষেত্র এতই দৈত্যাকার যে কেবল বিচ্ছিন্নভাবে ফ্যাসিস্ট আমলাদের খতম কররেই সেই প্রতিশোধস্পৃহা পরিত্প্তু হয় না। এর জন্য থয়োজন সারা দুনিয়ার হাজার হাজার লাখ নিপীড়িত মানু ষকক আন্দোলিত করা এবং তাদেরকে সংগঠিত করে পুটরান সমাজের মূল ঘাঁটি গুলির ৬ পর আঘাত হানাতে নেতৃ ত্ব দেওয়া। কেবলমাত্র সমস্ত ধরনের দাসত্বের উৎপাটন, ফ্যাসীবাদের চূড়াঙ্ত ধবংস, সমসাময়িক দস্যু এবং খুট্ন দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে জনগণ-এর ক্ষমাহীন রায়দান করার অধিকার জনগণ-এর ত্রেনধকে প্রশমিত করতত পারে, তাদের তৃ প্ত করতে পাঢর। সংক্কেপপ এই লক্ষ্য পুরতণে দায়িত্ব কাঁধে তু তে নিয়েছে চতু র্থ আন্তর্জাতিক। এই আন্তর্জাতিক স্তালিনবাদ -এর প্রভাবে ছড়ানো প্লেগবরাগ থেকে শ্রমিক আব্দোলনকে মুক্ত করবব। এই আন্তর্জাতিক তার

দললের বিভিন্ন স্তরে সংগ্রামী যুবক-যুবতীদের জন্য স্থান কটর দেবে, তাঢেরকক সমাবেশিত করবে। এই আন্তর্জাতিক আরও বেশী সমৃদ্ধশালী, আরও বেশী মানবিক ভবিষ্যতের পথ করর দেবে।

