

## ভলিউম-২৬ <br> তিন গোয়েন্দা ৮১, ১০৬, ১১১ রকিব হাসান



## সেবা প্রকাশনী

২8/8 কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-1358-X

| $x^{*}$ | श्यालक काओी आजायात्र टোलन मिया क्रकाশनी <br>  लिख्धार्दाशिका，पाल 3000. |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  | खठना：रिजुषि कारिनि अदलगप्दन्न |
|  |  प्रसयोज आरद्यम सिश्रु |
|  | স্দ্রাক্র काজী आवनाয়ार राেमिन সেখ্যেবাগান क্রেস $28 / 8$ काओী जোতাহাद दिालनब সढ़क সেঋ্রেনাগিচা，ঢাক Jooo |
|  | मমন্য়় |
|  |  |
|  |  |
|  | लেবা প্রকাশनी <br>  <br> সেষ্নবাগিजা，bাক 3000 <br> দूরালাপন：bos 8368 <br> লোবাইল：০১S－১ð－6৯80ç <br> बি．পি．ও．বজ্স：bro <br> mail：alochonabibhag＠gmail．com |
| ज | ज্রকমান পনিবেশক প্রোপ্ি প্রকাশন <br>  সिख्नयाগিচ，जाका 1000 |
| চৌষ心্টি টাকা | ल্শা－สूম <br> जिय প্রकाশनो <br> Oऽ／SO বাংলাবাজার，जा का 3500 <br> মোবাইল：0ゝ9र১－690029 <br> প্রজার্পতি প্রকাশন <br> ৩b／২ক বাংলাবাজার，ঢাকা $3>00$ <br> মাোইলন 0১9ゝb－－১৯০২০০ |
|  | Volume－26 <br> TIN GOYENDA SERIES <br> By：Rakib Hassan |

$$
\begin{aligned}
& \text { ঝামেলা : ৫-৯৭ } \\
& \text { বিষাক্ত অর্কি : ৯৮-১৬৯ } \\
& \text { সোনার র্থোজে : ১৭০-২৪০ }
\end{aligned}
$$

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

डি. গো. ভ. ১/২ (ছাম্যাশাপদ, মমি, রত্দদানো) ৬৬/-
তি. গো. ভ. ২/১ (প্রেতসাধনা, রুক্চচক্মু, সাগর্গ সৈকত)
ঢি. গো. ভ. ২/২ (জলদস্যুর हौপ-১,২, সবুজ ভূত)
তি. গো. ভ. ৩/১ (হাব্রানো তিমি, মুজ্জোশিকারী, মৃত্যুখনি) ৫৫/-
ডি. গো. ভ. ৩/২ (কাকাতুয়্যা ব্রহস্য, घूট, ভূতের্থ হोসि) ৫৫/-
তি. গো. ভ. 8/১ (ছিনতাই, ভীষণ অব্রণ্য. ১̦,২)
তি. গো. ভ. 8/২ (ড্রাগন হারানো Єপত্যকা, খহামানব)

তি. গো. ড. ৬ (মহাবিপদ, বেभা অয়্যাতান, ব্রত্মচোর)
তি. গো. ভ. 9 (পুর্রনো শক্র, बAনেটে, ভুত্ডে সুড়ছ)

তি. গো. ড়. ৯ (পোচার, घড়ির্য গোলুমাল, কানা বেড়াল) ৬১/-
তি. গো. ভ. ১০ (বাब্সটা প্রল্রোজ্জন, থ্থোডা (গোয়েক্দা, জঠৈ সাগর ১)
তিि. গো. ভ. ১১ (অసৈ সাগর্র ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুষ্েে)
いく/-
তি. গো. ভ. ১২ (প্রজাপতির খামার্র, পাপন সংঘ, ভাভা ঘোড়া) ৬৩/-
তি. গো: ভ. ১৩ (ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জनকন্যা, বেখ্খী জলদস্য)
তি. গো. ভ. 38 (পায়ের্র ছাপ, তেপান্ত্র, সিएহেন্র গর্জন)
$98 /-$
তি. গো. ভ. ১৫ (পুরনো ভূত্ত, জাদूচক্র; গাড়ির্র बাদूকন্র) ৬৯/-
তি. গো. ভ. ১৬ (প্রাচীন মৃর্তি, নিশীচ্র, দপ্কিণের্র মীপ) ৭২/-
তি. গো. ভ. ১৭ (ঈশ্বরের অশ্প, নকन কিশোর, তিন পিশাচ) ৬০/-
তি. গো. ভ. ১৮ (थাবারে বিষ, ৪য়ার্নিং বেল, অবাক কাঙ) ৬৮/-
তি. গো. ভ. ১৯ (বিমান দুৰ্ঘটনা, গোরস্ঠানে আত্ষ, র্রেসের ঘোড়া)
তি. গো. ভ. ২০ (খূন, স্পেননের জাদুক্র, বানরের্র মুখোশ)
তি. গো. ভ. ২১ (భৃসন্র মেক্র, কানো হাত, মূর্তিন্ ইষ্ষান্র)
৬৮/-

তি. গো. ভ. ২৩ (পুর্রানো কামান, গেन কোথায়, ఆকিযুর্রো কর্পোরেশন
তি. গো. ভ. 28 (অপার্রেশন কক্সবাজার্,, মায়া নেকড্ৰে, প্রেতাড্মার্গ প্রতিশোষ)




१ว/-
ত্রি. গো. ভ. ২৯ (জার্রেক ষ্যুাক্কনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকজে সাবধান) ©S/-






৬O/-
4e|-
(C)-



# ঝামেना <br> প্রষ্ম প্রকাশ: আাসট, ১৯৯৪ 

आওয়াबটা কিছুঝ্ষ থেকেই কানে আসছে রবিনের! চিনে ফেলন হ হাৎ। て্নেনের শব্দ। ィগিয়ে আসছে। কিন্তু গত জোরে কেন?

জানানার কাছে বসে বই পড়ছে নে, অকটা সাংঘাতিক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার কाशिनी। বইँच খুলে রেথেই জানাना দিয়ে आকাশের দিকে তাকাল। ও, এই জন্যেই এত শপ। সাতটা নতুন ধরনের खেট প্লেন đাঁক বেঁধে উড়ে আসেছে। এই প্লেন আর দেখেনি সে কখনও, নিচ্য় নতুন মডেনের জিনিস, মহড়া দিচ্ছে; কৌতৃহন নিয়ে তাক্যিয়ে রইন ওওলোর দিকে।

কানফাটা গর্জন। বাপরে বাপ, কি শদ্দ! ঝনঝন কর্রতে লাগল জানাनার কাঁচ। কেঁপে উঠল বাড়িঘর। তাড়াতাড়ি কাতে আঙ্রু দিন রবিন।

శপ্লেনৃতনো চনে যাওয়ার পর আলার বইতে মন দিল সে। সন্ধ্যা হচ্ছে। বাবা-মা বাড়ি নেই, কি একটা জরুরী কাজে শহরে গেছেন। ক্থন আসবেন তারও ঠিক নেই।

বইয়ে ডুবে থাকায় কোনদিক দিয়ে যে সময় পার হয়ে গেন টেরও পেল না সে। বাইরে আলো নিডে এল। রাত নামন। উঠে গিয়ে আলোটা জেলে দিল। ঠাণা আসছে জানালা দিয়ে।

সেটা বন্ধ করার জন্যে আবার জানানার কাছে আসতেই আগুন চোখে পড়ল তার। গौग়ের পচ্চিম প্রান্তে জালছে। দীর্ঘ অকটা মুহৃর্ত অবাক হয়ে সেদিকে তাক্রিয়ে ইইই সে। কারও বাড়িতে নেগেছে আগুন।

ওয়ারড্রোবের কাছে ছুটে রেল সে। দ্রুতহাত বাইরে রেরোনোর উপযোগী কাপড় বের করে পরে নিতে লাগল। বাবা-মা এখনও ফেরেননি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল রবিন। কয়েকটা বাড়ি বেরিয়ে একটা বাড়ির সামনে আসতত ছুটন্ত পায়ের শব্দ কানে এল। ঝট করে সেদিকে টর্চের আলো ফেলन সে। ‘ও, মুসা, তুমিও দেখেছ?’

মুসার সক্গে অকটট ছোট্ট মেয়ে, তার খানাত বোন, ফারিহা। মেয়েটার মা-বাবা বিশেষ কাজে ইউরোপে চলে নেছেন, ঘুরে বেড়াতে হবে অনেক জায়গায়, কবে ফিরবেন ঠিক নেই, সে জন্যে মেয়েকে রেখে গেছেন মুসাদের বাড়িতে। এখানেই ক্রেলে ভর্তি ককেে দেয়া হয়েছে ফারিহাকে।
'श্যা, ওতে याচ্ছিনাম,' মুসা বলन। 'बার বাড়িতে লাগन? বুঝতে পারছ কিছু? দমকলকে খবর দিয়েছে?'
‘কি করে বলব? জামিও তোমার মতই আগুন দেবে বেরোলাম। তবে যে

ডাবে লেগেছে দমকন এসে কিছু ক্রতে পারবে না। তার আগেই ছাই হয়ে याबে। চनো, দেभि।



রবিন বনन, বাড়িতে নয়, তাঁর বাজের ঘরে ... হায় হায়, কিছूই তো আর নেই!

आসনেও নেই। घরটা অনেক পুরান্না, অক্টা কটেজ, কাঠ দিয়ে টৈতি, খড়ের চানা। দাউ দাউ করে জলছে।

গাঁ্য়র পুলিশমান কনস্টেবল ফপরাম্পারকটও রয়েছে ওানে। টকটটে
 নীন চোখ, বোমরে প্রর চর্বি জনেছে, জাঁটে করে আাটা বেল্টের ওপরে-নিচে চুনে বেরিয়ে থাকে পেট। চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে আঙেনে পানি ঢাनার জর্যে। ঢেনেমেয়েদের ঢেদেই থৈঁকিয়ে উঠন, 'আহু, ঝামেনা! এই, সরো, जाগে!!



 नाउ राण्रू ना।
'রোজার রোথায়? রোজার...রোজার!’ গনা চড়িয়ে মিন্টার আরাফের
 বাগান্নর হোসপাইপणট দিয়ে পানি দিনেও তো হয়••'

র্রেজার গেছ্ছে মিস্টার আরগফ্টে আনতত,' ককাতে ককাতত জবাব দিন রক মহিনা, স্টেশনে। হনিউডে গোেন মিন্টার आরগফ। টটেে করে आসবেন।

মোঢাসোট, মাঝবয়েসী এই মহিনার নাম মিসেস ডারবি, মিস্টার আরাফ্রে রাধ্লি। তার ছোট ছোট কুতকৃতে চোখে তয়।
'নাহ, <োন नाड নেই,' निরাশ ভभিতে মাथा নেড়ে বনन নোকট। ঘরটা শেষ্য না করে এই আঢেন নিভবে না।'
‘দมকনকে খবর দেয়া হনো না কেন?' প্রশ্ন ক্রু একজন।
'হয়েছে,' আরেকজন জবাব দিল। রওনা হয়ে গেছে ওরা। অলে আর कि ক্রেব, কিছুই পাবে না।


 বসে পড়াবে।!


ওদের ঠিক గপছনেই দাঁড়িয়ে आছে ওদের ষয়েসী आরেক কিশোর। দৌড়ে গিয়ে রকটট বালতিতে করে পানি এনে ছ্ডে়ে দিন আঞেনে।

পানির ছিটে এসে লাগল মুসার গায়ে। চিৎকার করে ছেনেটাকে বনন সে, ‘এই, দেখে ষেনতে পারো না!’
'সরি,’ ছেনেটা বলল। বেশ মোটা, একেবারে গোলগাল নাদুস-নুদুস, কোঁকড়া চুল, দামী বোশাক পরা। সবচেঢ়ে আগে চোঝে পড়ে তার চোখদুটো। আগুনের আলোতে দেখতে পেল রবিন, কুচকুচে কালো, ছুরির মত ধারাল দৃষ্টি। ওই চোথে চোখ রেখে বেশিকণ তাক্যিয়ে থাকা যায় না।

আবার বালতি নিয়ে পানি আনতে ছুটে ঢেল ছেলেটা।
‘এই রবিন, সেই বিদেশী ছেনেটা না?’ ফিসফিস דরে বলन মুসা। 'চাচা-চাচীর সঙ্গে বেড়াতে রসে বে সরাইখানায় উঠেছে? ... আহা, কি ভস্গ! নিজ্রেকে একেবারে বাহাদুর মনে করে! টাকার গরমে আর বাঁচে না। পকেট টাকায় ভর্তি থাকে ওর। খরচ করে কিভাবে দেখেছ? অত টাকা দিয়ে কি করে বলো তো?’

রবিন জবাব দেয়ার আগেই মোটা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে てখঁক্য়য়ে উঠন ফগ, ‘এএই, ভাগো, যাও এখান থেকে! বাচ্চাকাচ্চার য়্ত্রণা চাই না এখানে। ঝামেনা!'

মাথা উদু করে টানটান হয়ে দাঁড়ান ছেনেটা, ‘আi্রি বাচ্চাকাচ্চা নই। দেখছেন না, আগেন নেভানোর চেষ্টা কর়ছি?'
'আবার কথা বনে! যাও, ভাগো! ঝামেনা!'
আলোর সীমানার বাইরে অন্ধকারের চাদর ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে এন একটা
 ঝটিা দিয়ে পা সুরিয়ে নিন সে। नाथि মারল কুকুরটাকে, কিন্ত্ত নাগাতে পারল না। ছেনেটার দিকে তাকিয়ে ভীষণ রাগে ধমকে উ১ন, ‘এই, এটা তোমার কুকুর? জনদি সরাও! ঝামেলা!

পাত্তাই দিল না ছেনেটা। বালতির পানি आশুনে ঢেলে আবার পানি - আনতে দৌড় দিল। এই সুযোগে কুকুরটা এসে ফগের প্যান্টের এক পা কামড়ে ধরল।
‘ঋামেলাা! আহ্, ঝামেনা!’ পা ঝাড়া দিয়ে কুকুরটাকে খসানোর চেষ্টা করতে লাগন ফগ।

কাঔ দেখে হাসতে খরু করল মুসা। কুকুরটা ভারি সুন্দর। ছোট কালো রঙের স্ষটি, খাটো খাটো পা।
‘কুত্তাটা ওই ছেলেটার,' দ্যায় কাতর হয়ে হাত তুলে মোটা ছেলেটাকে দেখাল চে। 'দারুণ কুত্তা, বুঝনে। অকটা•ভাঁড়। ইস্, আমার यদি এমন এবটা बাকত!'

ষচে পড়ল কটেজের খড়ের চালা। আগুনের ফুলকি ছিটাল। আওুনের

 গাড়ি। ঝটটকা দিয়ে দরজা খুলে লাফ্যিয়ে নামলেন এক ভদ্রনোক।

ওঞ্জন উঠল দর্শকদের মধ্যে, 'মিস্টার আর小ফ এসে গেছেন।’
আঞুনের আঁচের তোয়াক্কী না করে বাগানের দিকে দৌড় দিতে নেলেন ভদ্রলোক। তাড়াতাড়ি তাঁকে আটকাল ফগ, 'यাবেন না, মিंন্টার आরগফ, কোন লাভ নেই। পুড়ে গেছে। বাচাতে পারলাম না। কি করে লাগন বলুন তো?

আমি কি করে জানব? आমি তো এলাম হনিউড থেকে। দমকন আসেনি কেন?’ অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়নেন তিনি।
'শহর থেকে আসতে তোে সময় নাগে, জানেনই তো কতদূর। আমরা आসতে আসতেই চালায় ধরে নেল, নেভানোর একটু সুযোগও দেয়নি। ফায়ারপ্লেসের আগুন জেলে রেথে সিয়েছিলেন নাকি?’
'কি জানি, মনে নেই। তবে সকানে জেনেছিনাম। হয়তো নেভাতে আর মনে ছিন না। কিন্তু বাড়িতে তো নোকের অভাব নেই, তারা কোথায়? মিসেস ডারবি? সে কি করছিন?’
‘এই যে आমি,’ সামনে এসে দাঁড়ান মোটা মহিলা। কাঁপা গলায় বনन, 'আমি কি করব, স্যার, আমাকে তো ওই घরের দিকেই যেতে দেন না। না ছুকেে কি করে জানব আঙন नাগছে?’
'ঠিকই বনেছে,' মহিলার পক্ষ নিয়ে. বনন ফগ। 'আমিও ঢোকার চেষ্যা করেছি, দরজায় তালা $\cdots \cdots$ ওই যে, নেল আপনার কটেজ ...

হড়মুড় করে ধসে পড়ন বোড়া বেড়াওনো, লাফিয়ে কয়েক ফুট ওপরে উঠে গেনন আও্ৰন, পিছিয়ে যেতে বাi্য হলো সবাই। ভয়াবহ তাপ।

মাथা খারাপ হয়ে নেন যেন মিস্টার আরগফের। ফগের হাত চেপে ধরে «াঁকুনি দিতে দিতে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, আমার কাগজ...অনেক দার্মী ...বের করে आনুন জনদি, શ্মীজ...’

সামনের অশ্ৈিকুণের দিকে তাকিয়ে থেকে বোঝানোর চেষ্টা করন ফগ, 'কি করে, স্যার, বলूন? কাগজওনো তো আগে পুড়েছে। ওর মধ্যে 'কি ঢোকার সাধ্য আছে নাবি?’

কপালে চাপড় দিয়ে ককিয়ে উঠন্নে আরগফ, 'आমার কাপজ!' বলে আবার দৌড় দিতে দেলেন পোড়া কটেজের দিকে। তাড়াতাড়ি তাকে ধরে एেলन দু-তিনজন ঢলাক। টেনে সরিয়ে আনन।

ফ্গ জ্জিজ্ঞে করনল, 'খুব কি দামী কাগজ, স্যার?’
'দামী মানে! अমৃল্য!’ ণুঙিয়ে উঠলেন আরাফ।
‘কোন ধরনের ডকুমেন্ট?’
মাथা দোলালেন আরুফ।
'বীমা করান্না ছিল?’
‘थাকলनই কি? টাকা দিয়ে কি আর ওই बिনিস পাওয়া याবে! आমি

আমার কাগজ ফেরত চাই...' আবার কপানে চাপড় মারনেন আরগফ। 'টাকা দিয়ে কি করব!’
‘বেচারা!’ আফসোস করন ফারিহা। মানুষটার জন্যে আন্তরিক দুঃখ হচ্ছে তার। আরগফকে সে চেনে। চেনে গাঁয়ের সব নোকেই। যতবারই তাঁকে ঢেখে, কেমন যেন অবাক লাগে ফারিशর। অনেক নমা, எত নমা হওয়াতেই যেন সামান্য কুর্জো হয়ে গেছে পিঠের কাছটা। লমমা, বাঁানো নাক, চোখদুটো সব সময় ঢাকা थাকে ভার়ী কাঁচের আড়ালে। জাদুকর জাদুকর মনে হয় ফারিহার, ভয় নাগে।

হঠাৎ করেই যেন এত নোক্জন আর ছেনেমেয়েদের ওপর চোখ পড়ন আরগফ্রে। ফগকে বলনেন, ‘এদেরকে যেতে বনুন! কটেজটা তো গেছেই’, বাগানটাও মাড়িয়ে শেষ করুল!
'যাঁা. ঠিক বनেছেন।' অभিয়ে গেন কগ। বাগানের কাছে পিয়ে ভিড় করে থাকা দর্শকদের বলনেন, ‘এই, আপনারা বাড়ি যান। এখানে আর কিছু নেই। ঋামেনা করবেন না। যান যান, সবাই যান।'

আঙ্ৰন কমে আসছে। নিভে যাবে আস্তে আস্তে।
উত্তেজনা শেষ। রবিন বনन, 'आর দাঁড়িয়ে থেকে কি করব? চনো, বাড়ি याই। বাবা আর মা ফিরল কিনা কে জানে। ঘরে না দেখলে বকা দেবে।'

ফিরে চনन তিনজনে-মুসা, রবিন ও ফারিহা। পেছনে শিস দিতে দিতে আসছে মোটা ছেলেটা। সঞ্গে তার কুকুর।

তাড়াতাড়ি ঢেঁটে ধরে ফেলন তিনজনকে। आলাপ জমানোর ভभ্পিতে বनল, দারুণ একটা উত্তেজনা নেন, তাই না? ভাগ্যিস, কেউ পোড়েনি। बই শোনো, কাল চনো না কোথাও বেড়াতে যাই। সারাদিন একা অকা থাকি, ভান नाগে না।
‘কেন, তোমার চাচা-চাচীর সজ্গ বেড়াতে পারো না?’ রবিন জিজ্ঞেস করন।
‘ওরা বড় মানুষ, ওদের সজ্গে কি আর বেড়াতে ভান্নাগে? তাছাড়া আমি


কেন যেন ছেনেটাকে ঠিক পছন্দ করতে পারছে না মুসা । বোধছয় ওর ভারিক্কি চালচলন আর বড়দের মত ভাবভপ্পির জন্যেই। বলन, 'যাব কিনা ক্থা দিতে পারছি না। यদি যাই, সরাই থেকে তোমাকে ডেকে নেব।
 ছেলেটা, 'আয়, যাই।'

অন্ধকারে হারিয়ে তেল দु-জনে।



"बदिकसन大亏 -



## 'সে দেখা যাবে।'

বাড়ির কাছে এসে রবিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেটের ভেতরে ঢুকে গেল মুসা ও ফারিহা।

আপনমনে ভাবতে ভাবতে নিজ বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগন রবিন। মিস্টার আরংফ আর তাঁর পুড়ে যাওয়া 'দামী' কাগজ্গেনোর কথা ভাবছে। কি লেখা ছিন কাগজ্জনোতে? কিসের ডকুমেন্ট?

পরদিন সকানে মুসাদের বাড়িতে অসে দেখন রবিন বাগানে খৈলেছে মুসা ও ফারিহা, তাকে দেখে এগিয়ে অ্র। মুসা জিজ্ঞেস করন, ‘খবর খেনছ?’
'কিসের খবর?'
'পোড়া বাড়ির?’
'ना, आমি অইমাত্র বেরোলাম। জানি না। কী?’
‘সকালে উঠেই গিয়েছিনাম ওদিকে। তোকে বলাবলি করছছ ঔনলাম, বাড়িটাতে নাকি আপনাআপনি আগুন লাগেনি। লাগানো হয়েছে।'
'বলো কি!'
‘ঁ্যা। ইন্সুরেন্সের নোক এসেছিন, দমকনও এসেছিন। তাদের এক্পপার্টরা তদন্ত করে বের করে ফেলেছে, ইচ্ছে করে পেট্রেন ঢেনে আগুন লাগানো হয়েছিন।
'সর্বনাশ! কে করল এ কাজ? কেন করল? নি"চয় এমন কেউ নাগিয়েছে যে আরগফকে দেখতে পারে না।
‘হ্যা,' মাथা ঝাঁকান মুসা, 'আমারও তাই মনে হয়। আমাদের ঝামেনা রাম্পারকট একখান কাজ ণেয়ে নেন।’
'ও আর কি কাজ করবে, মাথায় তো গোবর ছাড়া কিছু নেই...’’
'আরি, দেখো দেখো, ওই কুত্তাটা!' বলে উঠন ফারিহা।
মুসা আর রবিনও দেখল, বাগানের ধারে দাঁড়িয়ে আছে কালো স্কটিটা। কান খাড়া। জিভ বের করে এমন অকটা ভপ্গি করে আছে, যেন জিজ্ঞেস করতে চাইছে, 'আমি যদি খেলতে আসি কিছু মনে করবে?’
'यা-ই বলো, কুত্তাটা কিন্তু সুন্দর,' হাত নেড়ে ওটাকে ডাকন রবিন। 'ইস্, এ্রমন எকটা কুত্তা পেলে ভাল হত।'
'আমারও কুত্তা পালতে বজ্ড ইচ্ছে করে।' আফসোস করে বলনন মুসা, ‘কিন্তু আম্মার জালায় পারি না। জন্তু-জানোয়ার দেখতেই পারে না।’

লেজ নাড়তে নাড়তে কাছে এসে দাঁড়াল কুকুরটা। ওটার মাथা চাপড়ে আদর করে দিতে দিতে মাসা বনল, ‘এই টিটু, হাড় খাবি? বিষ্ৰট?’
‘খোক্' করে উঠন টিটু। ছোট্ট শব্রীরটার তুলনায় আচর্য ভারী গলা।
‘খাবে বনছে，＇হেসে বলল রবিন।＇মুসা，যাও না，থাকনে কিছ্হ রনে দাও ना।
＇দাঁড়াও，जামিই আনছি，＇ছুটে চলে গেন ফারিহা। ফিরে এন এবটা হাড় আর এক্টা বড় বিষ্মেট নিয়ে। খৈতে দিল কুকুরটাকে।

ওঞুলোর দিকে একবার তাক্য়েই আবার সবার মুখের্র দিকে তাকাতে नाগन টিট্র।
‘খা না，তোর জন্যেই，’ মুসা বলল।
এইবার মুখ নামাল কুকুরটা। কামড় বসাল বিস্কুটে।
‘দেখনে，ভারি ভদ্র কুকুর। না বনলে খায় না। ভাল টেনিং দিয়েছে।＇
দ̆ই কামড়ে বিষ্লেটটা শেষ করে হাড় চাটতে שরু করন ঢিটি।
‘এ রকম অকট কুকুরের মালিক হওয়ার কथা ছিন আমদের，’ মুসা বनল। অభচ হয়েছে কিনা কুমড়োটা．．．

তার ক্থা শেষ হওয়ার আগেই প্রায় কাঁধধর কাছ থেকে বনে উঠন ভারী একটা কণ্ঠ，‘টিটু，তুই এখানে，আর আমি ওদিকে খুঁজে মরছি।’

চমকে গেন মুসা। ছেনেটাকে যে কুমড়ো বনেছে セনে ফেেেনি তো？
কিন্তু అননেওুসে রকম কোন লঋণ দেখাল না ছেলেটা। জিজ্ঞেস করল， ‘খবর שনেছ？घরটাতে ইচ্ছে করে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছিন।’
＇ఆনেছি，＇জবাব দিল রবিন।＇মুসা ওনে এসেছে। আমার কেন যেন বিপ্ধাস হতে চাইছে না । তোমার হয়？
‘হয়। কান রাতেই সন্দেহ হয়েছিল আমার।’
অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাক্কে রে রইল রবিন। বিশ্ধাস করবে কিনা বৃねতে পারছে না। ছেনেটার ভাবভभ্গি যেন কেমন। ষড়দের মত করে ক্থা বন্নে，ভারিক্কি ভাব，এ সব বেশি চালবাজ্ি না তো？জিজ্ঞেস কর্ল，＇সন্দেহটা কেন হনো？
‘কাল বিকেনে রকজন ভবঘুরেকে মিস্টার আরগ্ফের বাড়ির কাছে ঘুরঘুর করতে দেখেছি। সরাইখানার জানালা থেকেই দেখা যায় বাড়ির সামনের রাস্তাটা। আমার ধারণা，সে－ই লাগিয়েছে।＇

হাঁ করে ছেনেটার দিকে তাক্যেয়ে রইল অন্য তিনজন।
মুসা জিজ্ঞেস করন，＇সে কেন লাগাতে যাবে？কি লাত？৫ধু মজা দেখার জন্যে পিপ্টেল ঢেলে কারও বাড়িতে আগুন লাগাতে যারে না কোন ভবঘুরে।＇

চিন্তিত ভগ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার ছেলেটা।＇হয়তো অই লোকটার রাগ আছে আরগফের ওপর। বদমেজাজী নোক মিস্টার আরগফ，দেণ্থেই বুঝেছি। হয়তো বাড়িতে ঢুকেছিন ভবঘুরেটা，খাবার－টাবার চেট্যেছিল，গালাগান করে বের করে দিয়েছেন আরগফ। যা মেজাজ，নাथি মেরে বসল্লে অবাক হব না।＇
‘‘কবার দেখেই এত কিছু বুঝে দেলে তুমি！’ অবাক লাগছে রবিনের।
‘দেখার চোর্ব থাকনে অকবারেই বোঝা যায়，বার বার দেখা লাগে না．．．’
উত্তেজ্জিত হয়ে উঠেছে মুসা । হাত নেড়ে বলন，‘এখানে দাঁড়িয়ে কथা না

বলে চলো আমাদের সামার-হাউসটাতে চনে যাই। বাগানের কোণের একটা ছাউনি দেখাল সে। 'ওখানে অসে আলাপ করি। দেখি, রহস্যটার সমাধান করা यায় কিনা।

আগে আগে চলন মুসা । তার পেছনে রবিন ও ফারিহা । সবশেষে মোটা ছেনেটা। তার প্রায় পা ঘেষে হাস্যকর ভপ্গিতে নেচে নেচে এগোল টিটু।

ঘরে আসবাবপত্র বিশেষ নেই। কয়েকটা কাঠের বাব্স পড়ে আছে মাঝখানে। ওওুলোকেই বসার আসন হিলেবে ব্যবহার করা হয়।

ছেনেটাকে বসত্ 'बলল মুসা। জিজ্গেস করন, 'কান ঠিক কোন সময় ভবঘুরেটাকে দেখ্খেিলে?’
‘ছয়টায়। মাঝবয়েসীী নোক। সাংघাতিক নোংরা। গায়ে প্রানো ম্যাকিনটশ, হাটটার যা দুরবগ্থা...আরগফের বাড়ির বেড়ার কাছে উঁক্বিরুঁকি মারছিন...
'হতে ৃপেটের টিন দেখেছ?’ জানতে চাইল রবিন।
না। লাঠির মত কিছু অক্টা ছিন।
‘‘ই, অকটা বুদ্ধি অসেছে আমার মাথায়!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ফারিহা।
'তোমার মাথায় তো বুদ্ধি সব সময়ই গজ্জ করে,' মুনা বলন। 'তা বরে ফেনো না বুদ্ধিটা, তনি।
'আমরা てひथাজ নিতে পারি, জানার চেষ্টা করতত পারি কে নাগিয়েছে আগু!
'ঠিক বনেছ!' তুড়ি বাজাল মোটা ছেনেটা। 'গোয়েন্দাগিরি! ডিটেবিটিভ! आমিও এ ক্থাই ভাবছিিনাম। নগায়েন্দা-গন্প পড়তে আমার ভীষণ ভান নাগে। সব সময় খালি মনে হয়, ইস্, এরকুল পোয়ারো কিংবা শারলক হোমসের মত خগায়েন্দা যদি হতে পারতাম!
'ওরা আবার কারা?' জানতে চাইল ফারিহা। তার বয়েস কম, ওসব বই পড়ে বোঝার বাদ্ধি হয়নি।

বুঝিয়ে দিল বই পড্যুয়া রবিন, ‘ওরা দু’জন বিখ্যাত গোয়েন্দা। তবে বাস্তবে নেই, বইয়ের গল্পে আছে। আরেক্ু বড় হলে তুমিও পড়তে পারবে। সাংখাতিক মজা লাগে পড়তে।
'তাহনে আর কি, ণোয়েন্দাই হব আমরা। যেটা পড়তে মজা নাগে, করতেও মজা নাগবে।
'মন্দ বলোনি,' বনन মোটা ছেলেটা। ‘ভাল কথ্থা, পরিচয়ই তো দেয়া হয়নি এখनও। আমি কিশোর পাশা,' হাত বাড়িয়ে দিন সে। 'বাংলাদেশী। রকি বীচে আমার চাচার একটা ব্যবসা আছে। তার সঙ্গে থাকি।'

হাতটা ধরন মুসা। কথায় কিশোরের মত ভারিকি ভাবটা আনার চেষ্টা করন, "আমি মুসা আমান। ও আমার খালাত বোন, ফারিহা হোসেইন। আমার আब্বা সিননেমায় কাজ করে। ফারিহার আब্বা-আম্মা দू'জনেই ডাক্তার। একটা মিশন নিয়ে ইউরোপে গেছে। ফিরতে দেরি হবে।
'আমি রবিন ম্মিলফোর্ড,' কিশোরের হাত ঝাঁকিয়ে দিল সে। 'আমার

## আষ্মা সাংবাদিক।

'ভাল,' বড়দের মত করেই মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'পরিচিত হয়ে তেলাম আমরা। কাজ করতে এখন সুবিধে হবে।'
'কি সুবিধে?’
‘প্রথমেই ধরো, নাম ধরে ডাকার বাপারটা। নাম না জানা থাকলে এই এই করে আর কত চানানো যায়? ততামাদের ক্রাবের সদস্য করে নিতত পারো আমাকে। নেয়া উচিত, কারণ ভবঘুরেটার খবর আমিই তোমাদের দিয়েছি।
‘্কাব তো নেই আমাদের,’ রবিন বনন। 'দল গঠন করার কথাই উঠন এই প্রথম।'
'ও। তাহলে তো আরও ভাল। পাঁচজনেই একসজ্গে রুুা করতে পারব আমরা।
‘পাঁচজন কোথায় দেখলে? চারজন তো...'
'কেন, টিটুকে বাদ দেবে নাকি? গোয়েন্দাগিরিতে ও অনেক কাজে নাগবে। অনেক বূদ্ধি ওর। ছোট হতে পারে, কিন্তু ওর নাক বড় সাংघাতিক। গন্ধ שঁ<েই লুকানো জিনিস বের করে ফেলতে পারে।
'नুকান্া কি জিনিস?’
তা এখন কি করে বলব? রহস্যের তদন্ত করতে গেনে কখন যে কি বেরিয়ে পড়বে, আগে থেকে কিছুই বলা যায় না।'
'বেশ, নিয়ে নিলাম,' কুকুরটার মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিন মুসা। 'পাচজনই সই।’
'পোড়া বাড়ির রহস্য দিঢ়েই তাহলে রোক আমাদের গোয়েন্দাপিিি,' হাত তুলল রধিন।
'হোক,' মুসাও হাত তুলল।
'হোক,' হাত তুলল কিশোর।
ফারিহা বলन, 'আমদের দলের নাম কি দেয়া যায়? চার গোয়েন্দা এবং প্রকটি কুকুর?’

হেসে ফেলন মুসা, 'দূর, এটা একটা নাম' হলো নাকি? ওসব নামফাম বাদ দাও, আমরা গোয়েন্দা, ব্যস।’ গান চুলকান সে, ‘তবে, দলের অক্জন প্রধান থাকা দরকার। নেতা। সব দলেরই নেতা থাকে, নাহলে গোলমাল হয়। সেই নেতাটা কে হবে?’
'আমি,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর। 'কারণ আমার মাথায় বুদ্ধি বেশি।'

প্রতিবাদ করন মুসা, "কি করে জানলে বুদ্ধি বেশি? আমারও তো বেশি হতে পারে। কিংবা রবিনের, কারণ সে অনেক বেশি পড়াশোনা করে।'
'পড়াশোনা আমিও করি। ইন্কুনে ফার্স্ট হই। ছবি আঁকায় হাত ভান..''
সমাধান করে দিল ফারিহা, ততক্কাতর্কির দরকার নেই। কাজে নামনেই বোঝা যাবে কার বুদ্ধি বেশি। আপনাআপনিই নেতা হয়ে যাবে তখন সে।

किশোর, তোমাকে আমরা চিনি না। কিন্তু মুসা আর র্রবিনকে চিনি। জামি জোট দিচ্ছি মুসাকে। কারণ তার গাল্যে জোর বেশি। নোগে দেখো, পারবে না । শোয়েন্দাদের ন্নেতর নিচ্য় জোর থাকা নাগে?'
 আপত্তি নেই।

कিশোর বনन, 'বেশ, হও এখন। পরে দেখা যাবে।"
নেতা নির্বাচিত হল্যে হোমড়া-ঢোমড়া uকটট অপ্भি করল মুসা। মাथা ज্নাজা করুল। গনা খাকারি দিন। বাপ্রের ওপর নড়েড়ে়ে বসে বনল, 'তাহনে आজ থথcেই কাজ नाমd आমরা। এখन কটो বाজে?'

হতঘড়ি দদণ্খ বনল কিশোর, 'সাড় বারো।
দুপ্র দুটোয় आবার এथানে দেখt'করব आমরা। आলোচনা করে ঠিক করব, কি ভोবে কাজ তরু করা यায়। খাওয়ার পর সবাই চলে আসবে
 দুটো, মনে থাকে प্যন। ’"

## তিন

দুট্টে বাজতে পাচ মিলিট বাকি থাক্তে হাজ্রিহ হলো রবিন। ছাউনিতে দুকে
 आलिनि?
‘এখনও পাঁচ মিনিট বাকি आছছ,’ মুসা বনन।





किণোর বসन অক্টা বাব্স।

 সময় তিनि সেथानে ছিলেন না, হলিউডে লিট্যেছিলেন। তাঁর শোফার তারে

 नाগানো হয়েছে। এখन আমাদের কাজ, শয়তনীীण বে ক্রুল তদ্ত্ কব্রে বের करा। ठिक आएश?
'ছ্যা, ঠিক আছে,' মাथা কাত কর্নে জবাব দিন «্রবিন।

किश्रू ना यू

কিণোর বনন, ‘্রথম কাজটা হবে आমাদ্র ...’
 नఆ।

নেতারে প্রাধান্য দিয়ে ছপ হয়ে গেন কিশোর। তবে চেহারায় বিরক্তি প্রকাশ পেল। পক্টে হাত पুক্রেয়ে খুরো পয়সা নাড়াচাড় করতে নাশন।


 ওখান। आমাদের জানতে হবে, আঙ্রন নাগানোয় ওই নোক্টার হত আছে কিনা। মিসেস ডারবিকেও সন্দেই করা ব্যেতে পারে, কারণ घরের কাছাকাছি


आরসফের ওপর কার কার রাপ' आছে এটা জানनে जान হয় না?’


'হতে পারে,' রবিন বनল।
 आমাদ্দর,' মুসা বলন। 'আারগফকে কেউ দেখতে পারে না, বদমেজাজ্জর
 निाকে ;
‘আসদ্ে এ ভাবে হবে না,’ মুসার ওপর ভরসা করে বেবিষ্ষণ চুপ थাকতে



 করতে কাজে লাপবে ব্যো।


 পাল্যের ছাপ পাওয়া ঢেলে সৌা দোেই বুবাল••'

হুসে উঠন কিণোর।
সবাই তাকান তার দিকে। डूর্প নাচিয়ে শীতন কৃণ্ঠে জিজ্ঞে কর্রন มু
 प্চোরাঢ রেমন হবে ক্পনায় ঢেখতে ঢেলাম তো, তাই হাসনাম। কম করে

 চিন্বে কি কবে?

बবাব দিতে পারুল না মুসা। গ্টীর হয়ে দেন। কড়া চচাণে ঢাকাল

কিশোরের দিকে।＇তাহনে তুমিই বনো কি কর্ব？？
आবার হাসন कিশোর। ‘नলব？বেশ，শোনো। পায়ের ছাপই থ゙জ্র





 रकम？
‘পারে，＇মাথা দদালান রবিন।
ক্ণোর্রের যুক্তি খওন করতে না পপরে মুসাকেও মেনে নিতে হলো তার क्था।




＇তা তো নেবেৰ，＇রবিন বनল।＇তাকে ঠেকাব কি করে আমরা？ দায়িতট ঢে आসनেই তার।

 てেকে সাবধান थাक্তে হবে आমাদ্দে।’
＇তারমানে তাকে বুঝতেও দেয়া চনবে না বে তদন্তে নেনেমি আমরা，’ ঢিট্রেকে আদর করতে করুতে বনন মুসা।
＇ना，bनবে না，＇মাথা নাড়ন किलिার।
 ববরোন্না？




 বनटে পারি। মুসা，অার কেউ আছে মিস্টার आারাফ্রে বাড়িত্？？
 শ্পস্ট হয়ে আসছছে তার কাছে，ছেলেটা মোট হনে কি হবে，মাখাটা খূব
 नाग जानि ना।


‘श্যা, याব,’ মুসা বनন, ‘আগগ आनোচনাটা সেরে নিই। গোয়েন্দাগিরিতে আলোচনার প্রয়োজন আছে। রবিন, তোমার কোন প্রশ্ন आছে?'
'আছে। আরাফের বাড়ির কাছে আমাদের ঘুরঘুর করতে দেখনে সন্দেহ করতে পারে। মাটির দিকে তাকিয়ে পায়ের ছাপ খুঁজব আমরা, এটাও অন়্াভাবিক নাগবে। যাতে না নাগে তার একটা ব্যবস্থা করতে হয়।
'সেটা তেমন কঠিন হবে না। পকেট থেকে একটা পয়সা বের করে মাটিতে ফেনে দেব আমরা। তারপর সেটা থোোর ছুতোয় ছাপ খোজার কাজ্রা সেরে ফেলে।'

এটা কোন বুদ্ধিই হলো না, ইচ্ছে করলে ফ্যাকড়া বাধাতে পারত কিশোর। কিন্তু বার বার এ রকম করে মুসাকে চটাতে চাইন না সে। খীনহিলস তার এ্াাকা নয়, ওরা সাহায় না করনে সে কিছুই করতে পারবে না এখানে। তাই মুচকি হাসতে সিয়েও হাসন না।

## চার

তদন্তে বেরোন কিশোর গোয়েন্দারা। আরগফের মূন বাড়़িটার পাশ কাটিয়ে সরু পথ্ধ ধরে এসে দাঁড়ান খুদে রকটা কাঠের গেটের সামনে। সরু রাস্তা চনে গেছে কটেজটা পর্য়্ত। ‘ড় হয়ে ঘাস জন্মে আছে রাস্তায়, পরিষ্木ার করা হয়নি। সবখানেই অयত্ত অবহেলার ছাপ। গেট খুনে ঢোকার আগে চট করে এক্বার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেৃে নিল কিশোর কেউ তাদের দেখছে কিনা।

কেউ নেই। বাতাসে এখনও পোড়া গন্ধ তীब হয়ে আছে। চমৎকার দিন, উজ্জ্ন রোদ। প্রচর ফুন ফুটে আছে।

গেট খুদে ভেতরে দুকে পড়ন ওরা। এসে দাঁড়াল পোড়া ধ্বংসস্তৃপের সামনে। এখানে ওখানে ছাইয়ের স্ক্র। দুটো ছোট ছোট ঘর ছিন কটেজটায়, এখনও বোঝা যায়। মাঝের বেড়াটা খুলে দুটো ঘর এক. করেে নিয়েছিলেন আরগফ, বৌধহয় কাজের সুরিষের জন্যে।

কন্ঠন্ধর নামিয়ে মুসা বনলন, "রসো, এখান থেকেই থখাজা ఆরু করি।'
আগের রাতে দর্শকরা যেখানে ছিন সেখানে থোজার কোন মানে হয় না, কিশোর ঠিকই বলেছে। মাড়িয়ে মাড়িয়ে বাগানের ঘাসও ভর্তা করে দেয়া হয়েছে। সবখানেই কেবন ছাপ আর ছাপ। ওળুনোর মধ্যে থেকে আনাদা করে কোনটাকে চেনা অস্ডব।

আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়ন ওরা। কটেজটার কাছ থেকে কিছু দৃরে লমা পাতাবাহারের বেড়া। অনেক দিন সাফ না কব্যায় নিচেটা জংনা হয়ে আছে। তার এ পাশে বেশ খানিকটা ঢালু জায়গা, লমা খাদই বনা চলে। ওখানটায় খ幺ঁজতে গেল কেউ, কেউ খ্রুতে নাগন সরু পথের আশেপাশে। এমন কি টিট্রুও ছুপ করে বসে রইল না। তার অবশ্ঠ পায়ের ছাপ নিয়ে মাথাব্যथা নেই,
 অকটটাকে নহুন মনে হনো। आচড়ে আচড়ে ওটার মুখটাকে বড় করতে নাগন সে। এমন ভগি করজছ, ব্যেন খররগালের্র ওপর বেজায় রাগ: ব্যাটারা,
 করা বেত!
‘ও ব্যাটাও সূত্র そুজজে,: হাসতে হাসতে বলন রবিন।

 বৈন্নে ঢগালাপ্রে ঝাড় হয়ে आছছ। নিচের দিকে চোখ বোলাতে বোনাতে


কি দেণ্যেছ, জিজ্রে করুল রবিন।




 নোকটা, ত-ও বোঝা যায়!'

পাতাবাহারের বেড়ার অকজায়পায় অবটা ফোকর হয়ে আছছ। ডাन ডেঙ্ পাত হিড়ে ফ্লোকরাो করা হয়েছে ওখান্ন। जার মধ্যে দিত্যে মাथা





माथा नाড़न র্রবিन, 'बा।'
 भাল্যের ছাপ বসার সুযোগ হয়নি। তবে গাছঔলোকে মাড়িয়ে দিয়ে পরিষার

 কটেরের দেছনে রসে ঘরের কাছাকাছি হয়ে দেছে। কিন্তু ওখানটায় রত
 ना।
 পাওয়া यাবে বেড়ার বাইরে। নোক্টা যখ্ন ওই ফোক্র দিয়ে ছুকতে দেরেছে, আমরাও বেরোতে পারন। ও পাশে পিয়ে দেখা দরকার।

 চোখা মাथায় জাটবে আছে খুব ছোট অবদুকরো মোটা কাপড়।

শিস দিয়ে উঠল কিশোর। কাপড়টা খুনে নিয়ে বেরিয়ে অন অন্যপাশে। সবাইকে দেখিয়ে বলন, 'বেরোনোর সময় কোট থেকে ছিড়ে রয়ে গেছে। আরেকটটা সৃত্র পাওয়া গেন। বুঝতে পারছি, বাদামী রঙের ফ্যুানেনের পুরানো কোট ছিন লোকটার গায়ে।'

আস্তে করে কিশোরের হাত থেকে টুকরোটা নিয়ে নিন মুসা। ভান করে অকবার দেখে পকেট থেকে দেশনাইয়ের একটা খালি বাক্স বের করে তাতে ভরে রাখন। মনে মনে গাল দিচ্ছে ভাগ্যকে। ভাবছে, এটা তার চোひে পড়া উচিত ছিল-কারণ সে নেতা, কিশোরের নয়। ভোতা গলায় ম্মীকাপ করতে বাধ্য হনো, 'ভান একটা সৃত্র।'
‘চমৎকার’’ বলল রবিন। ‘এখন আমদেরকে খুঁজে বেড়াতে হবে একটা পুরানো বাদামী কোট, যেটা থেকে কাপড় ছিড়ে গেছে। কোটটা কার জানা গেলে কে বেরিয়েছিল এখান দিয়ে তা-ও জানা যাবে।

উত্তেজিত হয়ে হাততানি দিয়ে উঠন ফারিহা। 'বাহ্, গোয়েন্দাগিরি তো খুব মজার!’

পায়ের ছাপটা মুসাই আবিষ্ষার করন। বেড়ার ওপাশে মাঠ, তাতে বড় বড় घাস। ওখানে পার্যের ছাপ পড়লেও দেখা যাবে না। কিন্তু একটা জায়গার ঘাস চেচছে তুলে ফেলেছে চাষী, বোধহয় কিছু লাগানোর জন্যে। ওখনটাতেই স্পষ্ট হয়ে আছে ছাপ।

রবিন বनन, 'চাবীর পায়ের ছাপ।'
'না, চাবীর ছাপ ওইঞুনো,' খানিক দৃরে আরও কয়েকটা ছাপ দেখিয়ে বनল মুসা। দেখছ না, কাঁটা বসানো জুতো। এ জিনিস পায়ে পরে কাজ করতে সুবিধে হয় ওদের। আর এই ছাপটা অন্য রকম, রবার সোলের জुতো। নকশাটা দেখছ কেমন চারকোনা. খাঁ কাটা। এ জিনিস পরে সাধারণত হাটতে বেরোয় নোকে। আর কি রকম বড় দেজ্খছ! বিশাল পা: রগোও দেখি, আর পাওয়া য়ায় নাকি?’

ছড়িয়ে পড়ে খুজজত নাগগ ওরা। घাসের জন্যে কিছু চোথে পড়ন না। হাটতে হাটতে মাঠের আরেক ধারে চনে এল। নেখানে আরও তিনন-চার জোড়া জুতোর ছাপ দেখতে てেল রবিন। হাত তুনে ডেকে বনন, 'দেরে যাও। একই ছাপ মনে হচ্ছে।
 সোন, নিচের নকশাও একই রকম মনে হচ্ছে। রবিন, দৌড়ে গিয়ে দেখে এসো তো আরেকবার। শিওর হওয়া দরকার।
'গিয়ে আবার দেখা লাগে নাকি? মনেই তো আছে,' কিশোর বনন। 'এওৰনো একই জুতো।
‘‘কই যে সেটা আমিও বুঝতে পারছি,’ গভ্ভীর হয়ে বলন মুসা। 'কিন্তু ভালমত দেখে শিওর হতে দোষ কোথায়? নোয়েন্দাগির্রিতে কোন কিছুকেই অবহেলা করা উচিত নয়,' শার্লক হোমসের একটা ডায়নগ ঝেড়ে দিল্লি সে। 'রবিন, माँড়িয়ে আছ কেন? যাও।'

দৌড়ে গেল রবিন। চেঁছে তোলা জায়গাটায় যে ছাপ পড়েছে সেটার দিকে তাক্ষিয়ে চিৎকার করে জানান, 'হ্যা, একই ছাপ।’

মুনারা বেখানে দাডড়িয়ে আছে সেখানে মাঠ শেষ। কিনারের সরু এবটু জায়গায় घান নেই, সেখানেই পড়েছে ছাপগুো। তারপর পাকা রাস্তা। जেখানে ছাপ পড়ার প্রশ্ন ওঠঠ না। সুতরাং রাস্তা ধণে ধগিয়ে আর কিছू পাওয়ার স্ভাবনা নেই।

ফিরে এল রবিন।
মুসা বলन, আর এগিয়ে লাচ্ভ নেই, বুねলে। তবে যা বেঢ্যেছি, অনেক। জেনেছি, কোন কারণে অকটা নোক লুকিত্যে ছিন খাদের মধ্যে। তার গায়ে বাদামী রঙের কোট ছিন। পায়ে রবার সোলের জুতো: ছিন। একদিনের তদন্তের জন্যে যথেষ্ট।’
 ঘুরে বেড়াতে পারব। জুরোটা পেয়ে গেনে মিলিয়ে দেখা সহজ হবে।'

প্রতিবাদ করন না মুসা। যুক্তি আছে কিশোরের কথায়। বলन, আামেনা র্যাম্পারকটের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকনাম আমরা। অন্তত বাদামী কোটটার ক্থা তো আর জানতে পারছে না সে।'
'তোমরা এখানে থাকো,' কিশোর বলন। 'আমি একদৌড়ে যাব আর আসব। সরাই থেকে কাগজ-কনম নিয়ে আসি।'
'ও आর র্রে কি হবে? মন্নই তো থাকবে।'
'থাকবে না। এই তো, এইমাত্র দেঙে এসেই ভুনে গেনে, শিওর হতে পাঠानো नाগन आরেকজনকে। মনে থাকবে কি করে?’

থেঁেচাটা হজম করতু পারন না মু नাগবে না! आমি নেতা, ভুলে যেয়ো না! आমি यা বনব, সেটাই মানতে হবে!
'গায়ের জোরে নাকি? কপালে নেতার ছাপ থাক্নেই তো ৃ্যু চলবে না, তার কাজ্র-কর্মে-কথায় यুক্তি থাকতে হবে, তবেই না মানামানি...

ঝ্পপড়া জরু হয়ে यায় দেথ্খ তাড়াতাড়ি থামানোর চেট্টা করল রবিন, চন্ো কটেজটার কাছে ফিরে যাই। আর কোঁন সৃত্র আছে কিনা দেখি।'

মমখ মলিন করে ফারিহা বনন, 'সবাই কিছ্ৰ না কিছ্হ পেনে, आমি তো ক্ছিছ ইপেনাম না।

তার দিকে তাক্য়ে হাসল কিশোর। "অত মন খারাপ করার কি আছে? দন বেঁধে কাজ করনে সাফল্যের ভাগটা সক্নেরই সমান। সবাই বেন দেখনে কোথায়? টিটুও তো কিছু পায়নি।'

যুক্তিটা পছন্দ হলো ফার্রিহার। হানি ফুটন মুখে।
আবার কটেজের কাছে ফিরে চনন ওরা । বেড়ার ফোকর গনে চনে এন এ পাশে। ছাপেরূ ছবি এ্রে নিতে হবে, এই সিদ্ধান্তে অটন রইন কিশোর। মুসার কোন ক্থাই কানে তুলন না। দৌড় দিন কাগজ জার পৌ্সিন জানার बन्यে।
‘দেখনে, কেমন করন?’ রবিনের দিকে তাকান মুনা। ‘‘ত অবাধ্যতা...’
'অবাধ্যতা বলো আর যা-ই বন্গো, মাথাটা কিন্তু ওর পরিষ্ষার। আর ফানতু কथা বলে না...'
'ঠिক,' রবিনের সঙ্গে একমত হলো ফারিহা। 'কিশোরকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এত সুন্দর করে রুথা বলে।'
'হঁহ,' মুঈ গোমড়া করে ফেনন মুসা, '‘সন্দর কথা না ছাই, খালি চালবাজ্জ! এসো, দাড়়িয়ে না থেকে আরও সৃত্র খুঁিি’’

স্ত্রের আশায় তোড়া কটেজটার কাছে ঘুরঘুর করতে নাগন ওরা।
হঠাৎ ধমকে উঠন ‘্টো খসখসে কন্ঠ, ‘এই, এখানে কি? আামেনা!’
'সর্বনাশ!’ ফিসসফিসিয়ে বলन মুসা, ‘ひামেলা র্যাম্পারকট! থোজো, খোজো, আমার পয়সাটা খোঁজা!'

ফিসফিস করে ফারিহা জ়িজ্ঞে করন, 'কোথায় খুঁজব? পয়না তো ফেনোনি...'
'চু! য যা বনছি . করো, てোঁজার ভান করো!'
পয়সা থোজায় নাগল ওরা।
‘‘ই, ক্থা কানে যায় না!’ গর্জে উঠন ফগ। 'কি খুজছ?’’
মুখটাকে নিরীহ করে জবাব দিন মুসা, ‘পয়না পড়ে়ে নেছে।’
नि‘চয় কান রাতে ফেলেছ! ও রকম ছোক ছোক করতত এনে তো হারাবেই। $া প ন ম ন ে ~ গ জ গ জ ~ ক র ত ে ~ ন া গ ল ~ ফ গ, ~ ' ক ি ~ য ে ~ হ ল ে া ~$ आজকালকার ছেনেমেয়েঞেনো! অক্বেবারে কথা খনতে চায় না। পড়া নেই নেখা নেই, কাজ নেই কর্ম নেই, খালি শয়তানি আর শয়তানি! বিচ্ছুর দল!'

ফগের চোখ এড়িয়ে পকেট থেকে একটা মুদ্রা বের করে ফুলগাছের গোড়ায় ফেনে দিন মুসা । চিৎকার করে উঠন, 'আ্যাই যে পেয়েছি,' নিচু হয়ে আবার পয়নাটা তুলে নিল সে। পকেটে রেথে বনন, 'যাচ্ছি, মিস্টার ক্ট ...'
'ফগর্যাম্পারকট!' ৰখঁকিয়ে উঠন পুলিশম্যান।
‘অত বড় নাম মনে থাকে না $\cdot$ •’
‘ঋামেনা! !' আরও জোরে চিৎকার করে উঠন ফগ। 'যাও, ভাগো জনদি! आর যেন এখানে না দেখি। আমি জরুরী কাজ করব।
'আপনি সৃত্র খুজছেন?' ফস করে জ্জ্ঞ্সে করে বসন ফারিহা। পিঠে মু সার কনুইয়ের তুতো খেয়ে আাঁউ করে উঠন।

কিন্তু বোধহয় রেগে যাওয়াতেই অন্যমনস্ক হয়ে ছিন ফগ, প্রশ্নটা ఆনতে পেন না। প্রায় ঠঠলতে ঠেলতে ওদের বের করে দিন গেটের বাইরে। আভুন তুলে শাসান, 'খবরদার, আর যেন অদিকে না দেখি!’

কিছুদৃঢে এসে গান দিল মুসা, ছোটদের এক্দম দেখতে পারে না শয়তানট্। কিন্তু ছোটরা যে কি করে বসে আছে, তা যদি জানত নাল হয়ে যেত মুঈ।
'ওর মুখ তো এমনিতেই লাল,' ফারিহা বন্নन।
'আরও বেশি হত।' ফারিহাকে ধমক নাগাল মুনা, বড় বেশি কথা বনো
 त्रश जक अनिविध्य!
'आমি दिছू बनতाম ना!'
বनতाম না মানে? বলে ফেনেইছিলে, आমি তো ঠেকানাম। গাধা কোथাকার!'

অহেুুক বকাবকি কর্হ আমাকে! এত জোরে মারনে কেন? পিঠটা এ্যনও বাযা ক্রঢছ।
 এ্নও আমাদূর দিকে তাকিয়ে আছে। খনতে পাবে।'

পথে কিশোরকে থামান ওরা। জানান, কি ভাবে ওদের্কে বের করে निয়েছে ফে।

 সময় গিত্যে নক্শাটা আাক্তে হবে আরকি।
 আর বেশি দেরি করনে মা বকা দেবে। शेা, শোনো, কান সকান দশটায় হহডকোয়ার্ৰরে চনে আসবে।

## পাঁচ

প্রদিন সকানে आবার মুসাদ্রের বাড়ির ছাউনিতে মিনিত হনো ঢোা্রেন্দারা।



 याচ্ছে ওর, आবার রাগও হচ্ছে, ওর মত করতে পারে না বনে। বनন, 'উাनই। भाক এটা আমার কাছে।

अवि হয়েই দিয়ে দিন কিণোর। উল্টোপাল্টা ক্থা বনে তাকে বে রাগিত্যে দেয়ন স प্না, অতেই সে খुশি।


'नाগতে পারে।' হত বাড়ান মুসা, দাও। তোমার নোট, কিশ্শারের
 भয়োজন হবে। তাन কোথাও রাथा দরকার।
'কোथায় রাখবে?' জননড চাইন ফারিহি।



বোঝা যায় না। জরুহী यা কিছू আছে, সব এখানে নুকাই আমি।
বো্ডটা ধরে টানতেই খুলে চনে এন। বেরিয়ে পড়ন রকটট চারকোনা
 পছ্দ। ইদদুর, ছুंচো, খরণোণের বাসা थাকে এ সব জায়সায়। তাড়া করতে या মজা, জন্यাनোটोই সার্থক মনে হয় তখन।


 সারতে হবে। রকজন যাব মিসেস ডারবির সজ্ে ক্থা বনতে।
'কে यापে? आমি याই?' অनूनट्यের जभ্গিতে বनন ফারিश।
না, प্মুমি পেটে ক্থা রাখতু পারো না। आমাদের তদন্তের কথা ভরতর করে সব বলে দিয়ে দেবে সর্বনাশ করে।’

గ্রেগে ঢেন ফার্হিহ, 'কে বলন পারি না! ছয় বছর বয়েস থেবে আমি आর কোন ক্থা বनि না। বে যা বনে সব মনে রেণে দিই। ৰই যে সামাদের ক্রালের জ্জনি কত কিছू করে, বনেছি কাউকে?'

বনোনি। কিন্তু এখনই ঢোমার ৃপট ণেেে সব কিছু বের করে নেয়া यাবে। দ্প পাবো। या বनব, ৩নতে হবে। নইনে বের করে দেব দন तथো।

आর কিছু বনन না ফারিহা। চুাট ফুनिয়ে आরেক দিকে তাকিয়ে ঘাড় চ্রেজে বসে রুন।

 পছ্দ্ করে। জাঙ্রন নাগার বাপারে যা যা জানে, সব জেনে আাসার চেষ্টা কর্রবে মিস্সেস ডারবির কাছ থথেক!
'ৃুমি কি করবে?’ জিজ্ঞেস করন কিশোর।
 आরেক্জন चেয়ান রাখ্ব ঋামেনা आাে কিना। आামি জানি, সকান বেना


ঢোমার আब दिছूই করার নেই !



 ইচ্ছে ক্রেে ওকে নিয়ে গोৗয়ের ভেতর থেবে বেড়িয়ে আসতে পারো। দেরো, শয়তানি ক্টে করে তোমাকে অস্রি করেে দেবে।' হাসন সে।

যাকু মন্দের जান; অকেবারেই কিছু না করাার চেচ্যে এটিও ভান মনে रনো ফারিহার। উষ্ঘुন হলো চেহারা। বনন, 'তাই কর্ব। দেখো, হয়তো

কোন সৃত্রও বের ক্রে ফেলতত পারি।
তা পারত্ও পারো, অস্ড্যব না।
‘এখানে বসে থেকে' আর কি করব, বেরিয়ে যাই?’ মুসার দিকে তাকান ফারিशা:
'যাও। সাবধান থাকবে। খরগোশের গর্তে যেন ঢুকে না পড়ে কুকুরটা।' ঢিটুকে নিয়ে খুশিমনে বেরিয়ে নেল ফারিহা।
‘আর কিছু আনোচনার আছে?’ জানতে চাইল রবিন।
'ना।'
তাহনে চলো আমরাও বেরোই।
ছাউনি থেকে বেরিয়ে অন ওরা। গেটের বাইরে বেরিয়ে কিশোর বলন, শোনো, একসাথে না গিয়ে ভাগ হয়ে যাই আমরা। তাহলে চোখে পড়ব না। তুমি আর আমি আগে যাই। রবিন পরে আসুক।
'ঠিক আছে, আনুক,' রাজি হলো মুসা।
দ্রুত এগিয়ে চনन সে আর কিশোর। আরগফের বাড়িতে ণপৗছন। ড্রাইভওয়েটা অনেক লমা। মূন বাড়িটার একধারে গ্যারেজ। সেদিক থেকে পানি ছিটানো আর শিলির শব্দ শোনা সেন।
‘বननाম না, গাড়ি ধধোয় এই সময়,’ নিচু স্ররে বলন মুনা। ‘এসো। গিয়ে এমন কারও সাথে দেখা করতে চাইব যে এখানে থাকেই না। তারপর তাকে গাড়ি ধোয়ায় সাহায্য করতত চাইব।'

ড্রাইভওয়ে ধরে পাশাপাশি হাটতে নাগল দুজনে। গ্যারেজটা চোরে পড়ন। ওটার সামনে এক্জন নোক একটা গাড়ি ধুচ্ছে। নোক এবং গাড়ি, দুটোই ওদের পরিচিত। আওুন নেগেছে যে রাতে তে রাতে দেখেছে।

কাছে গিয়ে মু সা বনन, 'মর্নিং। মিসেস হার্বার্ট কি এ বাড়িতে থাকেন?'
'না,' জবাব দিন রোজার। ‘এটা মিস্টার আরগফের বাড়ি। কোথেকে এসেছ তোমরা?'
‘এই তো...ইয়ে...রকি বীচ $\cdots$ বেড়াতে,’ গাড়িটার দিকে তাক্যিয়ে বনল মুনা, ‘খুব সুন্দর গাড়ি।’
'হঁ্যা, রোনস রয়েস তো। চানাতে থুব আরাম। বেশি নোংরা হয়ে গেছে । ধুলে দেখবে আরও ঝকমকে হয়ে যাবে। সাহেব বলে দিয়েছেন, আজ সব কাজ বাদ দিয়ে হলেও এটাকে ভানমত পরিষ্ষার করতে।

আপনার খূব কষ্ট হবে বুঝতে পারছি। জানেন, গাড়ি আমার খুব ভান नाগে। বাবার গাড়িঁা প্রায়ই ধুত়ে দিই আমি। यদি চান তো আপনাকে সাহাযা করতে পারিं। কোন কার্জ নেই আমাদের। হোসপাইপটা ধরব?’

সামান্য দ্বিধা করে রাজি হয়ে নেন শোফার।
কাজ্র নেগে গেল দুই গোয়েন্দা। কিশোরকে চোখ টিপে ইশারা করুন মুनা, ক্থা চালিত়ে যেতে। সে নিজে গাড়ি ধুতে ধ্রুত নজর রাখবে কেউ আসে কিনা, ফগকেই তার বেশি ভয়। এলে চিনে ফেলবে, দেবে, সব গড়বড় করে।

ইপিতটা বুমতে পারন বিশোর। ক্থা Єরু করন। এ ক্থা ও ক্থা

'সাংघাতিক অबটা কা৩ হয়ে নগন,' ন্যাকড়া দিয়ে গাড়ির বনেট মুছে চকচ<ে করতে করতে বনन্ন রোজার। 'সাহেব তো খুব যুবড়ে পড়েছেন,
 অমনিতেই বদমেজাজী, এখন আরও খারাপ হয়ে দেছে।...ওরা তো বনে বগল আপনাজাপनি नাগেনি, আাওনটা नাপান্না হয়েছে। এতে অবাক হওয়ার বিছু
 ভদ্,' এখন্র যে বেড় চড় মেরে বলেনি রটাই বেশি!'

কান খাড়া হয়ে ঢৌন কিলোরের। টরিস রে?'
কেন চেনো না $\cdots$, তোমরা চিনবে কি করে•.টढরিস ছিন সাহেবের

'কেন গগন?’ নিনীহ কণ্ঠে জানতে ঢ়াইন কিশোর।
'সাহেব বের করে দিয়েছেন।
"दिन?
'সাহেবের দোশাক পরেছিন। মাৰে মাব্বাই চুরি করে তাঁর পোশাক পরত টরিস। किম্মুট বড় হত, তা-ও পরত। জিজ্গে করনে বনত, অত দামী

 বেরোন। जার পড়বি রো পড় বাঘ্যে সামনে।
‘भ্ব ঘাবড়̣ গিক্যেছিন বেোরা; তাই না?’







 সেদিন বিক্টে সে সে ক্রেছিন।

হঠৎ জাनाना चথকে গর্জে উঠলেন आরগফ, 'র্রাজার, কি হচ্ছে কি





 आছ্ন তাদের দিকেই।

আর ওখানে থাকার সাহস হনো না দু’জনের কারোরই। তাড়াতাড়ি রওনা দিল গেটের দিকে।

বাইরে বেরিয়ে চেপে রাখা নিঃশ্বাস়টা ফোঁস করে ছেড়ে মুসা বনন, ‘বাপরে বাপ, মানুষ না তো, বাঘ! আরগফ না রেখে টাইগার নাম রাখা উচিত ছিन!'
‘হু’’ চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটন একবার কিশোর, 'বদমেজাজী বাঘ!'

শেষ কথাটা বাংলায় বনেছে কিশোর, বুঝতে পারল না মুসা, জিজ্ঞেস কর্রন, 'কি বলनে?’
'ওটা আমার মাতৃভাষা, বাংলা। বনनাম, ব্যাড টেম্পারড টাইগার। রবিন গিয়ে এখন তার্র খপ্পরে না পড়লেই হয়!'

## ছয়

গেটের ভেতরে पুকে মুসা আর কিশোরকে কোথাও দেখল না রবিন। বাড়ির একপাশ থেকে হোসপাইপপ পানি ছিটানোর শব্দ কানে এন। সেদিকে না গিয়ে ধগোল রান্নাঘরের দিকে। বন্ধ দরজার দিকে চোখ রেথে এগোতে সিয়ে হঠাৎ কানে এन, 'মিয়াও!'

চোখ তুলে তাক্ষিয়ে দেখন, একটা গাছের উদদ ডালে উঠে বসে আছে একটা বেড়ানছানা। তার দিকে তাকাচ্ছে চোখে মিনতি নিয়ে। বোঝা নেন, ওঠার সময় উঠেছু, এখন আর নামতে পারছে না, কিংবা সাহস করছে না।

হাসন সে। দদাড়़া, নামিয়ে দিচ্ছি।
গাছে উঠে সহজ্জেই ছানাটাকে নামিয়ে আনন রবিন। তার হাতের সঙ্গে কুঁকড়ে একেবারে মিশে যেতে চাইল ওটা।

রান্নাঘরের ওপাশ ঢেরে ঝাড় দেয়ার শব্দ শোনা গেন। ছানাটাকে হাতে নিয়ে সেখানে এসে উঁকি দিল রাবন। মোলো বছরের একটা মেয়ে আভিনা ঝাড় দিচ্ছে। রান্নাঘরের থোলা জানালা দিয়ে শোনা যাচ্ছে একঘেয়ে মহিনা কণ্ঠ, ঘ্যানর ঘ্যানর করে চলেছে:
' র্টটা কাগজের টুকরো যদি, থাকে, একটা পাতা, দেণে নেব। ঝাড় দেয়া কাকে বনে শিখিয়ে দেব। আগের বার ঝাড় দিতে বলনাম, সব ময়না রেখে দিল। ভাঙা বোতন, ছেঁড়া খবরের কাগজ, আরও কি কি। তোমার মা কি কোন কাজ শেখায়নি নাকি? ঝাডু দিতে জানো না, ঘরের ময়না পরিষ্ষার করতে জানো না, রুটি সেঁকতে জানো না, জানোটা কি ӊনি? आবার কাজ করতে এসেছে। আজকানকার মাওুনো হয়েছে যেমন আनসে, মেয়েওলোকেও তেমনি বানায়। পড়ত যদি আমার হাতে, কাজ করা কাকে বলে শিখিয়ে দিতাম। মিস্টার আরগফের মত ভদ্রনোকদের ফাঁকি দিয়ে আর্র টাকা মেরে খাওয়া লাগত না। সবার ওপর তাঁর চোখ পড়ে, তোমার ওপর যে

কেন পড়ে না বুঝি না！＇একনু বিরতি না দিয়ে রকনাগাড়ে এত্জেো কথা বনে万েন মহিনা।

কানেও তুলল না মেয়েটা，যেন শোনেইনি，তার কাজ সে করে যেতে नाগন। आভিনা ধুলোয় অন্ধকার করে দিয়ে ঝাড় দিয়ে চলল।
．পেছন থেকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করল রর্বিন，‘্যাই，అনুন，এই বাচ্চাটা बार？

ফিরে তাকাল মেয়েটা। জানালার দিকে তাকিয়ে জোরে জোর্র বলন， ＇মিসেস ডারবি，এই তো আপনার ছানা！একটা ছেনে নিয়ে এসেছে，খানি খানি আমার দোষ．．．

জানানায় উকি দিন মিসেস ডারবি। পরক্ষণেই সরে গেন মুখটা। খুলে গেল দরজার পান্না। কুমড়োর মত গোন，মোটাসোটা মহিনা অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে সিড়ি বেয়ে নেমে এল। রবিনের হাত থেকে প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিল ছানাটা। आদর করতে করতে বনন，‘আমার মনু，আমার ধনু．．’’ তাকাল রবিনের দিকে।＇কোথায় পেনে？’
＇ওই গাছের ডানে আটকে ছিন। নামিয়ে এনেছি।’
＇আহ্，খুব ভান করেছ，ভান ছেলে ডুমি।＇সিঁড়ি বেয়ে আবার দরজায় উঠে পিয়ে ডাক দিন，＇কিটি，কিটি，কোথায় নেনি তুই？বাচ্চা সামলে রাখতে পারিস না？এই যে，নিয়ে যা। ज্যাবার यদি হারাস，ভান হবে না।＇

ভেতর থেকে বেরিয়ে এন্ প্রায় মহিলারই মত মোটা，গোলগাল একটা সাদা－কানো রঙের বেড়ান। ছানাটার দিকে তাকাল। মিউ করে উঠন ছানাটা। মহিনার কোন থেকে নাফ্চিয়ে নামার চেষ্টা করতে লাগন।

আস্তে নামিয়ে দিল মিসেস ডারবি। কিটিকে বলন，＇নে，নিক্যে যা।＇
‘ছানাটা কিন্তু সুন্দর，’ রবিন বলন，‘‘কেবারে মায়ের মত।＇
খুপি হনো মিসেস ডারবি।＇আরও দুটো বাচ্চা আছে। অজো না，ঘরে এসো，দেখবে। একেবারে তুলতুলে। কুত্তা আমি দু＇চোথে দেখতে পারি না， কিন্তু বেড়ান এনে দাও，আর কিচ্ছু চাইব না।＇

মহিনার পেছনে রান্নাঘরে দুকন র্রবিন। মুতে করে বাচ্চাটাকে একটা ঝুড়িতে ঢুনে দিল কিটি। আরও দুটো প্রায় অকই রঙের বাচ্চা রয়েছে ＜ूড়িতে।
‘বাহ্，দারুণ তো，’ উচ্ছুিত হায়ে ওঠার ভান করন রবিন।＇আমি একটু چৈनि ওদের সঙ্গ？আপনার সজ্গে কথা বলতেও আমার খুব ভান লাগছে।＇

আরও খুশি হলো মিসেস ডারবি। পুরোপুরি পছন্দ করে ফেনল রবিনকে। そখল না，てখল，অসুবিধে কি？আরেকটু বড় হোক，রকটা বাচ্চা তোমাকে দিয়ে দেব，যাও। ওই যে গাছ থেকে বেটাকে নামিয়ে আনলে，ওটাই দেব। তা কোথায় থাকো তুমি？＇
‘এই তো কয়েকটা গনি পরেই। সেদিন যে আগুন লাগন，বাড়ির জানালা থেকেই দেখ্ছি আমি। ছুটে এনাম। আপনাকেও দেখেছি ওখানে।

আগুনের কথায় কেঁেপে উঠন মহিনা। কোমরে হাত রেখে এত জোরে

মাथা ঝাঁকাতে লাগল ফোনা গালের ঝোনা মাংস কাঁপতে লাগল থরথর করে। 'কি সাংঘাতিক কাণ যে হয়ে গেন! উফ্! আওুনটা দেখার পর এমন চমকানোই চমকেছিলাম, মুরগীর পালক দিক্য় বাড়ি মেরেও আমাকে তখন ফেনে দিতে পারত যে কেউ!'

মনে মনে হাসি পেল রবিনের। মুরগীর পালক তো দৃরের কথা, তার মনে হল্লে যত দুর্বোগের নময়ই হোক না কেন, লোহার ডাণী দিত্যে বাড়ি মেরেও মহিলার কিছু করতে পারবে না কেউ। চোখ বড় বড় করে বনল, ‘ও মা, তাই নাকি! কি সর্বনাশ!'
'তবে আর বনছি কি!’ রুটি বানাচ্ছিল মহিলা, বেড়ানছানার খবর বেয়ে কাজ ফেলে বেরিয়েছিন, এগিয়ে গিয়ে আবার বেলন তুলে নিল হাতে। বকবক করে চলন, 'রান্নাঘরে ছিনাম’ তখন আমি। চা থখতত খেতে আমার বোননর সক্গে গন্প করছিলাম। সারাদিনে অনেক কাজ করেছি নেদিন, পুরো ভাঁড়ারটা ঝাড়া দিয়েছি, শরীরে আর মানছিন না, ব্যথা, তাই একটু আরাম করছিলাম। হঠাৎ বলন আমার বোন, কেরোলিন, পোড়া গন্ধ!’

বেড়ালকে আদর করা বাদ দিয়ে ওুটি গুটি পায়ে সরে এন রবিন। তাত মোটেও অখুশি হন্ো না মিসেস ডারবি, বরং আগ্রইী শোতা পেয়ে উৎনাহ আরও বেড়ে নগে তার। বলতে নাগল, 'আমি বললাম টেরোলিনকে- আমার বোনের নাম টেরোলিন-চুলায় সুপ বসিয়েছি, সেটাই হয়তো পুড়ছে। আমার উঠতে কস্ট হওয়ায় তাকে দেখতে বলনাম। কিন্তু সে বনन, সুপের গন্ধ না, অন্য কিছ। বাগানের দিকের দরজাটা খুনেই आঁতকে উঠন। বनন, দেখো, দেখ্যা, কি সর্বনাশ! কি হয়েছে দেখার-জন্যে আমিও তাকানাম। যা দেখলাম না, কি বলব, দেখি, বাগানেরু মধ্যে আগুন! যেন মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে আসছে!
‘ত্খনই চমকে গেলেন, না?’
‘চমকান্না বলে চমকানো! লাগার আর জায়গা পেন না, একেবারে সাহেবের কাজের ঘরটায়। কাও! কি একটা সাংঘাতিক দিন যে গেছে! প্রথমে ঘাড় ধরে টরিনকে বের করে দিলেন সাহেব। তারপর এলেন মিস্টার দার্গন্দ, ণেগে গেলেন দু’জনে। লাগেন প্রায়ই, তবে গেদিনেনর মত কোনদিন লাগেনनि। এমন চেচচামেচি ওরু করলেন, মনে হলো ডাকাত পড়েছে। তারপর এন সেই নোংরা ভবঘুরেটা। মুরগীর ঘরে ডিম চুরি করতে ঢুকন, ধরা পড়ল নাহহবের হাতে। এত্ঔনো ঘটনার পর সেই একই দিনে ঘরে আগুন নাগা, নাংঘাতিক কাও বলবে না!'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। এ৩ৰো খবর বটে তার কাছে। একই দিনে অনেক্ুুো লোকের সঙ্গে ঝগড়া, তারপর ঘরে আগুন। টরিস কে, জানতে চাইল।
'সাহেবের খানসামা,' জবাব দিল মিসেস ডারবি। ‘একটা নাম্বার ওয়ান শয়তান। ওর কোন কিছুই ভাল লাগত না আমার। গেছে, ভান হয়েছে, বেঁচেছি। आও্তন नাগিয়ে থাকলেও অবাক হব না।

কিস্তু ফোঁ করে উঠন পলি，ওনে ফফলেছে। ঘরের কোণে ঝাড়াটা আছাড় দিয়ে ফেলে বনন，＇অসষ্রব！মিন্টার টরিস অকজন ভদ্রলোক！সে কিছ্ম করেনি। কিছু করে থাকনে করেজেন মিস্টার দুর্গন্ধ！’

এ রকম নাম থাকতে পারে কারও বিশ্বাস হলো না রবিনের। জিজ্ঞেস করন，＇সত্যি जটা তাঁর নাম？＇
‘হনেই ভান হত，মানাত খুব，’ জবাব দিন মিসেস ডারবি，‘এত নোংরার নোংরা। নাম আসনে হেনরি ফোর্ড，ঢোংরামির জন্যে সবাই ডাকে দুর্গন্ধ। রক্টা চাকরানী রেখেছে，ওটা বোধছয় আরও নোংরা। কোন কাজের না। পয়নनা দিয়ে রেখেছে যখন জামাকাপড়জল্যে অকটু ধুঁ্যে দে，তা না，দেবে না। ছেঁডা মোজা পরে，ময়না কোট গায়ে দিয়ে，অকটो জघন্য হ্যাট মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়েন মানুষটা，খখয়ানই করে না। তবে याই বনো，ভদ্রনোক নেখাপড়া জাননেন। অত বেশি জানতে কাউকে দেখ্খি আমি। পুরানো বই পড়তে যে তার্র অত মজা লাগে，কি পান ওসব বইতে তিনিই জানেন！＇
＇মিস্টার আরাগফের সস্গে ঝগড়া করেন কেন？’
‘খোদাই জানে！সব সময় ঝাগড়া করে। দেখা হলেই হলো। দু’জনেই অनেক কিছ্হ জানেন，সে সব নিয়ে আনোচনা করেন，কিন্তু একমত হতে পারেন না কিছুতে। কथা কাটাকাটি থেকে ঝাগ়ায় চলে যান। আগুন নাগন যে দিন সেদিন সকালে ঝগড়া যেন চরমে উঠন। টোে－－ঘোৎ করতে করতে ঘর থেকে বেররানেন মিস্টার দুর্গন্ন অত জোরে দরজা নাগানেন，দড়াম করে উঠন，आরেকটু হলেই নাফ দিয়ে চুলা থেকে আমার সসপ্যানটা পড়ে যাচ্ছিন। রেগেমেগে চলে গেছেন বটে，তবে তিনি आওুন লাগিয়েছেন তেব না। তাঁর মত মানুষ রকটা কাগজের টুকরোও ধরাতে পারবেন না，সব কিছু রেডি করে शাতে ুুলে দিলেও না । যে পারবে নে হলো টরিস। যার থেয়েছে এতদিন তার্র সঙ্গেই বেঈমানী，এটা একমাত্র তার পক্ষেই স্ভব।＇

आবার ফুঁजে উঠন পनি，＂অস্ভব！সে লাগাতেই পারে না। তার মত ভান মানুম হয় না। কারও সম্পর্ক এ ভাবে ক্থা বলার কোন অধিকার নেই আপনার，মিসেস ডারবি।

রবিনের মনে হলো，খানসামার ব্যাপারে একটু বেশিই পক্ষপাত্তি দেখাচ্ছে মেয়েটে।

প্রচও রেগে গেন মিসেস ডারবি। কী！：আমাকে শেখানো হচ্ছে！বড়দের সঙ্গে এ ভাবে কথা！আমার অধিকার নেঁই！কার আছে，তোমার？দাড়াও， মজাটা কি করে দেখাতে হয়，＇আমারও জানা আছে। কাজওুনো শেষ করো আগে，তারপরে দেখব। মেঝেতে একরত্তি ময়না যদি থাকে，ছবিওুনোতে ধুলো নেণে থাকে，ঘরের কোণে কোথাও এক্টা মাকড়সার ঝুন থাকে，তখন बুঝবে কত ধানে কত চাল। বড়দের স⿰্乛ে কি ভাবে কथা বनতি হয়，শিখিয়ে ছেড়ে দেব আমি তোমাকে। বেয়াদব মেয়ে！বড় বড় কথা বলা বের করে দেব！＇
‘বড় বড় ক্थা কই বললাম？आমি তো せধ্ধু．．’’
 বাড়ি মারন，ঝনঝন করে উঠন থালা－বাসন। রবিনের মনে হরনা，বাড়িটা পলিंর মাथায় মারতে পারনে ষৃশি হত সে।＇যাও，জনদি গিয়ে সিরাপের বোতলটা কোথায় রেখেছ，বের করে আনো। কাল সারাটা দিন খুঁজ্জেও তো বের করতে পারনে না，আজ আমি ওটা চাই। নইলে তোমার বেতন থেকে দাম কাটব। মুরোদ তো ওই，আবার লমা লমা কথা！’

পলির অপরাধ শৈানার কোন আগহ নেই রবিনের，ঢে খনতে চায় আরগফ্মে সঙ্গে কার কার শত্রুতা，কার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন। তিনজন পাওয়া নেন মোট：টরিস，মিস্টার দুর্গন্দ，আর অবশ্যই সেই ভবঘূরেটা। জ্জেজ্ঞে করন，＇মিসেস ডারবি，চোরটাবে কিছু করনেন না মিস্টার আরগফ？’
＇করতেন না আবার，পিটিয়ে হাড্ডি ভেঙে দিতেন，কিন্তু ধরে রাখতে পারেননি তো। না পেরে এমন রাগাই রাগলেন মিস্টার আরগফ，চেচচিয়ে সারা বাড়ি আর বাগান কাঁপিয়ে ফেনেছেন！＇এ স়ব আলোচনা করতে খুব মজা পাচ্ছে মিসেস ডারবি，পলির বেয়াদবির কথা বেমানুম ভুনে গিক্যে হানি ফুটন মুরে।＇আহ্，যদি দেখতে！আমি তো মনে মনে হানি；বনি，যাক，মেজাজ দেখাননার এক্টা চমৎকার সুযোগ দেয়েছেন সাহেব।＇ভাঁড়ারের দরজার দিকে চোখ পড়তেই মূহৃর্তে হাসি হাসি ভাবটা দৃর হা়ে গেন মহিলার，তাঁর মেজাজ তো সব কেবন অন্যের বেলায়，এর সামান্য ছিটেফোটটাও যদি ওই অকর্মা মেয়েটার ওপর পড়ত，তাহনেই ঠিক হয়ে যেত।
－ভাড়ার てথকে মুখ কানো করে বেরিয়ে এন পনি। হাতের বোতলটা আছাড় দিয়ে নামিয়ে রাখন টেবিলে।
‘বোতন ভাঙার কি হনো，অ্যা，কি হলো שনি！＇চেচচিত্যে উঠন মিসেস ডারবি।＇হয়েছে কি তোমার？বেয়াদবিটা যেন আজ অনেক বেড়ে নেল？ জলদি যাও，శেছনের সিঁড়িটা ধুয়ে ফেনোগে। কাজের মধ্যে থাকলে মেজাজ অनেকটা नि九ে হবে। যাও।

ঝটকা দিয়ে রকটা বানতি তুনে নিয়ে বেরিয়ে গেন পনি।
‘মিসেস ডারবি，’ অনুর্রাধ করল রবিন，‘ভবঘুরেটার ক্থা বলুন，প্ধীজ। आপনার মুণ্খ খনতে ভান লাগছে। ডিম ছুরি করতে पूকেছিন ঠিক কোন সময়টায়？’
＇घড়ি তো দেখিনি，সকানের দিকে，＇ডিম মাখানো ময়দা বেলন দিত়ে বেলতে বেলতে জবাব দিল মিসেস ডারবি।＇আমার কাছে এসেছিন প্রথমে। কিছু খাবার দেয়ার জন্যে কাকুতি－মিনতি করতে লাগন। নোকটাকে দেেেই মেজাজ খার্াপ হয়ে ঢেন আামার，রত নোংরা মানুষ দেখতে পাব্রি না। দিनাম না। ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম। তখন পিয়ে মুরীীর ঘরে ছুকন সে। তার বケাन थार्राभ সাছেব যে তখন কটেজের জানাना দিয়ে চেয়ে आাছন চেয়ালই করেনি। সাহেবের চিৎকার ఆনে লাফ দিয়ে বেরিয়ে রল চোরটা। জামার बাनালার সামনে দিয়ে দूড়দাড় করে ছুটে গেন। মনে হলো， হাबান্রथানেক পাসनা कूত্তা তাড়া কর্रिছে ওকে।＇
'রেগে গিয়ে আাঔনটা সে-ই লাগিয়ে বসেনি তো?’
'না,' টরিস ছাড়া आর কেউ आাতন নাগিয়েছে এটা কিছুতেই মানতে চাইন না মিসেস ডারবি। বেলন নেড়ে আবার বনन, ‘না। ওটা তো একটা ছুंচে।। ও কি নাগাবে? লাগিয়েছে টরিস। কত্তবড় শয়তান জানো? রাতে आমি यখন ঘুমিয়ে থাকত়াম, চুরি করে আমার ভাডড়ারে ঢুকে জ্যাম, কেক, সব চুরি করে খেত। কেনরে বাবা, আমার কাছে চাইইলেই পারতি, চুরি করা কেন। এই यার অভাব, आগুন লাগানো তার জন্যে কিছু না। •

রবিনের মনে পড়ন, অনেকদিন आগে অকবার এক आত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে িিয়েছিন সে। রাতে ভীষণ খিদে বেয়েছিন তার। নজ্জায় কাউকে ডাক্তে না পেরে শেষে নিজেই গিয়ে ভাড়ার থেকে খাবার নিয়ে খেয়ে ফ্সেনেছিল। চুরি করে তো খেয়েছে, কিন্তু তাই বনে কারও ঘরে কি সে আাওন লাগাতে পারবে? অস্ভব। পারবে না। সুতরাং ভাঁড়ার থেকে যে নোক খাবার চুরি করতে পারে, সে ঘরেও আওন দিতে পারে, মিসেস ডারবির এ ক্ধাটা মেনে নিতে পারল না সে। কিন্তু বনন না সে-কথ্থ।

হঠাৎ বাড়ির কোন এক্টা ঘর থেকে চিৎকার করে কথা বলার শব্দ হলো। মাথা কাত করে কান পেতে ৃনন মিস্সে ডারবি, তার্পর মাথা ঝাঁকাল। 'ওই যে, সাহেব, আবার খেণেছেন।'

খানিক পরে কাছেই আবার চিৎকার শোনা গেন।
মিসেস ডারবি বনन, 'আজক্কেও আবার өরু করনেনন দেখি! কার ওপর...

তার কथা ঝেষ হওয়ার আগেই প্রায় উড়ে এসে ঘরে ঢুকন বেড়ানটা। গায়ের রোম ফুনে উঠেছে, নেজটা ফুলে দ্রিখুণ হয়ে গেছে।

आতকে উঠন মিসেস ডারবি। 'কিটি! আবার সাহেবের পায়ের নিচে পড়েছিস! আহারে, বেচারি ভীতু ভেড়ার বাচ্চা আমার!’

কিन্তু উীত্ ভৈড়ার বাচ্চাট ফিরেও তাকাল না তার দিকে। টেবিলের निচে দুকে खোে ফেেোস করতে লাগন। ঝুড়িতে সতর্ক হয়ে গেল তার বাচ্চাও্জনো । खোে ফোঁস করতে লাগন ওওনোও।

গটমট করে রান্নাঘরে ছুকলেন আরগফ। ভয়ানক রেগে গেছেন। চিৎকার করে বলनেन, 'মিসেস ডারবি, কত্বার বলব তোমার ওই হত়ছ্ছাড়া বেড়ালখেোকে সামলে রাখতে? খানি পায়ের নিচে এসে পড়ে! অার অকবার यদি $এ$ রকম হয়, মাত্র অকবার, তাহলে পানিতে চুবিত়ে মারব আমি ওও্তোকে!'
‘‘এবং সেদিন आমিও আপনার্গ চাকরি ছেড়ে দিয়ে সোজা চনে যাব, দেখি কে আপনার বাড়ি সামলায়!' সমান তেজে জবাব দিয়ে আছাড় মেরে বেননটা টেবিনে নামিয়ে রাখ্ল মিসেস ডারবি।

অমन দৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকালেন চंষ্রগফ, যেন বেড়ানের বদলে রাঁখুनिকেই চুবিয়ে মার্রবেন। 'ওই কৃৎসিত बানোয়ার’ কেন রাবো বাড়িতে... ওওনো আবার কি! বাচ্চা নাবি! বাচ্চা হনো কবে!'
‘হঁযা, ওওনো বাচ্চাই, স্যার,’ বিন্দূমাত্র দমন্ন না মিসেস ডারবি। 'হনো অই দিন কয়েক আগে। বড় হলে সব কটার জন্যে ভান দেখে ঘর খুঁজে বের করব আমি। आপনি ভাববেন না, আপনার এখানে রাখার দরকার পড়বে না।

এই সময় রবিনের ওপর চোখ পড়ন আরগফের। গেলেন আরও রেগে। ‘ছেনেটা এখানে কি করছে? ওকে ঢুক্তে দিয়েছ কেন? শেষবারের মত সাবধান করছি তোমাকে মিসেস ডারবি, এ ধরনের আজেবাজে জিনিস ঘরে ছুকতে দেবে না। বেড়ালও যা, ছেলেমেয়েও তাই। বের করো এওুনোকে, জনদি বের করো!

হাতের কাপ আর পিরিচটা ঠকাস করে টেবিনে নামিয়ে রেখে আবার গটমট করে রেরিয়ে গেলেন তিনি।

জনন্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইন মিসেস ডারবি। তিনি যাতে খনতে না পান এ রকম স্বরে বনল, 'ভাগ্য ভাল, ঘরটায় আগেই আগুন ধরিয়ে সিয়েছে! আজ পর্যন্ত থাকনে আমিই সারতাম কাজটা! এ রকম মানুযের ঘরে আগুন নাগাবে না কি করবে! গায়ে যে নাগায় না এটাই বেশি!’ গজগজ করতে নাগল সে।

রবিন বুঝুল, এখানে আর অপেকা করা নিরাপদ নয়। তা ছাড়া यা শোনার ఆনে নিয়েছে, এতটা জানতে পারবে আশা করেনি। বনন, " জন্যে আপনাকে কথা খনতে হনো, মিসেস ডারবি, সরি। কিছু মনে করবেন না। আমি এখন যাই।

আরে না না, মনে আবার করব কি? অপমানটা তো তোমাকেই করল। এক মিনিট,' বলে তাকের কাছে চলে গেন মিলেস ডারবি। বড় দেণে অক্টা কেকের টুকরো নিয়ে শुজে দিন রবিনের হাতে।

তারক ধন্যবাদ জানিয়ে ঘর থথকে বেরিয়ে এন রবিন। ভাবতু ভাবতে চলন, ঘরে আগুন লাগাননার মত আরপফের শত্রু পাওয়া নেছে মোেে তিনজন। সংখ্যাটা অনেক কম মনে হলো তার কাছে। তার মত মানুষের জন্যে এই সংখ্যাটা হওয়া উচিত ছিন অন্তত তিন হাজার!

## সাত

ছাউনিতে এসে মিলিত হলো তিন র্গোয়েন্দা। তিনজনেই উত্তেজ্জিত। ফারিহার আসার অপেক্ষায় না থেকে কে কি জেনে অসেছে বনতে আরু্ভ করে দিন।
'শোফারের সক্大ে কথা বলে এনাম আবার,' মুনা জানান রবিনকে। ‘খানসামার ক্থা বলল সে। নাম টরিস। आওুন যেদিন নৈগেছে সেদিন চাকরি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে তাকে।'
‘কাজেই আগুনট যদি সে-ই লাগিয়ে थাকে অবাক হওয়ার কিছু নেই,' কিশোর বলन। 'পাশের গাঁয়ে মায়ের .কাছে চনে গেছে সে। তাকে যুজে বের করে কথা বলতে হবে আমাদের।
‘আখ্জন মিস্টার দুর্গন্ধও লাগাতে পারেন,' না বনে আর থাকতে পারন না রবিন।
‘দ্গ্গ্দ!' বনে উঠন মুসা, ‘எটা আবার কেমন নাম হলো?’
ডডাক নাম। মিসেস ডারবি র্রেখেছে। খুব নোংরা থাকে তো, সে बन्যে।'

বেড়ানের বাচ্চাটা পাওয়া থেকে ৫রু করে আরগফ এসে ধমক দেয়া পর্যন্ত সব খুরে বলন রবিন। শেষে বলল, 'আরগফের ধমক একটুও সহ্য করেনি মিসেস ডারবি, মুণে মুখে জবাব দিয়ে দিয়েছে। আরংফ বেরিয়ে তেনে বলেছে, আগেই কটেজটা পুড়ে না গেলে সে-ই পুড়িয়ে দিত।’

তারমানে সন্দেহ করার মত আরও একজন পাওয়া গেলে!' চোখ বড় বড় করে বলন মুসা। আজ यদি লাগানোর ইচ্ছে হয়, তাহনে আগেই বা হবে না কেন? आরগফ নিচয় সব সময়ই খারাপ ব্যবशার করেন। হয়তো মিসেন ডারবিই লাগিয়েছে। নাগানোর সুযোগটা তারই সবচেয়ে বেশি ছিল।
'চারজনকে পেয়ে সেলাম,’ নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে বলন কিশোর। অর্থাৎ, চারজনের নাগানোর মোটিভ আছে। ভবঘুরে, মিস্টার দুর্গন্ধ, টরিস আর মিসেস ডারপি। হঁ, ভানই অগোচ্ছে তদন্ত।
'এগোচ্ছে কোথায়, এ তো পিছাচ্ছে,' মুসা বলন। 'সন্দেহ হয় এমন লোকের সংখ্যা বাড়ছেই। জটিন করে তুনছে তদ্ত। চার-চারজন মানুষ, কে লাগিয়েছে, কি করেে বের করব এখন?’
‘রত ভাবছ কেন? গোয়েন্দাগিরির কাজ কঠিনই হয়। গোয়েন্দার সামনে যেচে எসে তো আর বনবে না অপরাধী যে, आমি করেছি কাজটা। যাই হোক, চারজনের গতিবিধির ধবর নেব আমরা । তারপর একজন একজন করে তালিকা থেকে নাম কাটব। যে বাকি থাকবে তার ওপর তখন সন্দেহ জোরাল হবে। বাদ দেয়ার ব্যাপারটা, যেমন ধরো; মিস্টার দুর্গন্ধ সেদিন কটেজের কাছে যাননি यদি শিওর হতে পারি, তাহনে তাঁকে বাদ। টরিস যদি অনেক দৃরে থেকে থাকে তাহলে সে-ও বাদ। এমনি করেই চলতে থাকবে।'
‘অনেক দৃরে বনতে কি বোঝাতে চাইছ?’ প্রণ্ন করুন রুবিন।
‘‘ই ধরো, মাইন প্বাশেক দৃরে কোথাও। যেখান থেকে চট করে এসে আগুন লা⿰亻িয়ে আবার চনে যাওয়া স্যব হবে না। যদি জানি, নিচ্চিত হতে পারি টরিস সেদিন বিকেলে তার মায়ের সক্গেই ছিন, তাহনেও সে বাদ। এ ভাবেই একজনের পর একজনকে বাদ দের।
'यদি দেখা যায় সবাই বাদ পড়েছে?'
'তাহলে অন্য কাউকে সন্দেহ করার কথা ভাবব।'
আর यদি দেখা যায় চারজনই কাছাকাছি ছিন, কটেজ্েের কাছে যেতেও দেখা গেছে, তখন?’

তঁখন অবশ্ঠ ব্যাপারটা কঠিন হয়ে যাবে। তবে আলে থেকেই এত কিছ্গ ভেবে লাভ নেই। কাজ্রে নামি, তারপর দেখা যাবে।'

ভবুঘুরেটাকে খুজজে বের করব কি করে?’ মুসার প্রপ্ন। 'জানোই তো

ওরা কেমন হয়，আজ এখানে কাল ওখানে। বাড়ি নেই ঘর নেই，কোথায় যে চনে যাবে ঠিক আছে কিছু？আর খুঁজে পেলেও তাকে জিজ্ঞেস করা যাবে না বাড়িটাতে আওুন नাগিয়েছে কিনা। কি করে প্রমাণ করব？’
＇কেন，সৃত্রের কথা ভুলে গেলে？’ জবাব দিল রবিন，‘প্রথমেই ওর জুতোর সাইজ্টা দেখে নেব। তারপর তনাটা। মিনে গেলে দেখব বাদামী কোট পরেছে কিনা ．．．＇
‘আমি যখন দেখ্খে，＇কিশোর বলন，‘তখন কিন্তু তার গায়ে কেোট ছিন না，ছিন ম্যাকিনটশ।

রকটা মুহৃত্ত কোন জবাব খুঁজে পেল না রবিন কিংবা মুনা । তারপর রবিন বনন，＇হয়তো ম্যাক্ননটশের নিচেই আছে কোটটা। বেড়ার ভেতরে ঢোকার আগে ম্যাকিনটশ খুুে নিয়ে থাকতে পারে।

এটা ঠিক মেনে নিতে পারল না কিশোর，সব সময় যেটা পরে থাকে সেটা কোন কারণ ছাড়া খুনতে যাবে কেন？তাছাড়া এখন শীতকাল।

মুসা বনन，＇কোট পরেছে কিনা দেখাটা তো পরের কথা，আগে তো খুঁজে বের করতে হবে নোকটাকে। এই সমস্যার সমাধান করি কি করে．．．＇

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই বনে উঠন কিশোর，＇আরি，টিটুর ডাক ना？নি＂চয় ফারিহা đসেছে।＇

জোরান হনো কুকুরের ডাক। ছুটে ঘরে দুকন ঢিটু। ঘেউ ঘেউ করতে नाগन গनা ফাট্যিয়ে। কোন কারণে উত্তেজ্তিত হয়ে উঠেছে।

তার ণপছন্নই দুকল ফারিহা । সে－ও উত্তেজিত। কাউকে কোন প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে চেচচচিয়ে উঠন，＇জানো কাকে দেখ্থেি！ভবঘুরেটাকে！＇

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। বনো কি！কোথায়？’
কিশোরও উঠে দাঁড়াল।＇কি করে জাননে ওই লোকটাই ভবঘারে？’
‘জানব না কেন？গাঁয় পুরানো ম্যাকিনটশ，মাথার হাটটা তো পুরানো হতে হতে বাদই হয়ে গেছে，চূড়ায় ইয়াবড় এক ছিদ্র，ও রক্ম হাট বে কেউ পরে，ইস্．．＇
‘⿹勹⿰丿丿心，ঠিক নোককেই পেয়েছ，＇কিশোর বলন।
‘কিস্তু কোথায় দেখলে তাকে তুমি？’ তখুনি যাওয়ার জন্যে তৈরি মুসা।
＇টিটুকে নিয়ে তো বেরোলাম। খৃব ভাল ক্কুর，ওকে নিয়ে বেড়াতে যা মজা। সব কিছুতেই আগ্যহ，সব কিছুই তার দেখা চাই। রাত্তা পার হয়ে মাঠে নামনাম，চনে গেলাম নদীর ধারে। হাটতে হাঁটত চলনাম আরও দৃরে，আরও দৃরে। অবটা মাঠে চ়লে গেনাম যেখানে ডেড়া চরে। আর তার কাছেই রক্টা ঋড়ের গাদা।

থোক ঢোক কর্রে ছোট ছোট দুটো হাঁক ছাড়ন টিটি，যেন ফারিহার ক্থা



जिए বनल，＇गার্木্র！’


যেতেই নাক ডাকার শদ কানে অन। घুরে ওপাশে যেতেই দেখি, ও মা, जबढा ভबयुद্রে. $\cdot$

आর রোনার প্রঢ্যোজন মনে কর্রল না মুসা। ‘এখনও আছে?’
'জান না। থাক্তে পারে।'
কিপোর জিজ্ভ্sে কর্ন, 'কি জুতো পরেছে সে, দেণেছছ?'
'হায় হায়, এই ক্থাটাই তো মনে ছিন না!’ বোকা হয়ে ঢেল যেন ফারিহা। 'সरজৌ দেখতে পারতাম! মুমিয়ে ছিন!'
'জनদি চনো!' বনে আর বদরি করুन না মুসা। ছूট বেরোন ঘর থথকে। ঢার てপছনে অন্নেরা।
 आসতেই কানে जन नाক ডাকার শक। ফित্রে তাক্কিয়ে সবাইকে শদ ना করতে ইশারা কর্রু মুনা। তারপর ইশারায় কিশোরকে অগিত্যে বেতে বনল, দেণ্ে आসার জর্যে।
 কোনে ডুনে দিত্যে গাদার পাশ যুরে রগোন।

খড়ের भাদায় হহনান দিয়ে শাধশোয়া হয়ে মহাজারামে নাক ডাকাচ্ছে

 নোক্টার দিকে ঢাকিষ্যে রইন কিশোর।। তারপর পা চিণে চিপে ফির্রে এন आবার।


 চেট্যা করনে হয়তো দেथা যায়।
 করিয়ে র্রাঁ্थা, আর রেণ্যে ৰেউ চনে আcে কিনা।


 জন্যে হাত বাড়ান সে।

নড়ে উ১ंন नোকট।। यট করে হাত সরিয়ে নিন মুসা। ম্যাকিনটশ
 উপড় হয়ে।



जीষ্ণ চ্মরে नाক দিয়ে উঠे बসन সুনা।



সরো এখান থেকে! পোলাপান আমি একদম সश্য করতে পারি না। বিচ্ছু একেক্টা, জানানোর ওস্তাদ!'

সরে অन মুनা।
আবার চোখ মুদন ঢোকটা। নাক ডাকানো ৫রু হতে দেরি হলো না। আবার মাথা নুইইয়ে জুতোর তনা দেখতে যাবে মুনা, অই সময় মৃদু শিস শোনা গেল ওপাশ থেকে। সক্কেত, লোক আসছে। আগন্তুক চলে না যাওয়া পর্যন্ত আর জুতোর তলা দেখা যাবে না। মাটিতে পড়ে ও রকম উঁকিঝুঁকি দিতে দেখনে লোকটার সন্দেহ হবেই। বাধ্য হয়ে অন্যদের কাছে সরে চনে এন মूসा।
‘আসছে নাকি ‘কেউ?’ জিজ্ঞেস করল সে।
'乡্যা,' জবাব দিল কিশোর, 'ঝামেনা!’
সর্বনাশ! ওটা আবার এ দিকে কেন? খড়ের গাদায় গা মিশিয়ে গলা বাড়িয়ে উককি দিল মুসা। ফগই আসছে। মনে ইচ্ছে খড়ের গাদাটার পাশ দিয়েই যাওয়ার ইচ্ছে। বিড়বিড় করন সে, 'মরতে আসার আর জায়গা পেন ना!

ঘাবড়ে গেন গোয়েন্দারা। ওদেরকে দেখনে চটে গিয়ে কি যে করবে ফগ কে জানে! মরিয়া হয়ে লুকানোর জায়গা খুঁজল ওরা। একটা মই উঠে গেছে গাদার ওপরে। আর কোন উপায় না দেখে সেটা বেয়েই সবাইকে ওপরে উঠে যাওয়ার নির্দেশ দিল মুসা। একে একে উঠে গেল ফারিহা, রবিন ও কিশোর। টিটেরে একহাতে নিয়ে আরেক হাতে মই ধরে মুসা় ওঠে পড়ন। সময়মতই নুক্কেয়ে বসল।

হঠাৎই ভবঘুরের ওপর চোখ পড়ন ফগের। থমকে দাঁড়ান। যেদিকে চনেছিন সেদিকে না গিয়ে পায়ে পায়ে অগিয়ে আসতে নাগন গাদার দিকে।

ওপর থেকে ঝুঁকে গলা বাড়িয়ে দিল গোয়েন্দারা, ফগ কি করে দেখার बन্যে।

নিঃশব্দে নোকটার কাছে এসে দাঁড়ান পুলিশম্যান। পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করল। তার ঙেতর থেকে বের করল অকটা কাগজ। তাতে জুতোর নকশা আঁকা।

মুসার গায়ে অত জোরে ঠেনা মারন কিশোর, আরেকটু হলেই পড়ে যেত মুসা। সামলে নিল কোনমতে। তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কিশোর বলন, 'দেখেছ, আমাদের মতই নকশা এঁকে নিয়েছে! যত বোকা ভেবেছিলাম, ততটা সে নंয়!'

পা টিপে টিপে লোকটার পায়ের পাতার কাছে গিয়ে এ ভাবে ব্ঁঁকে, ও ভাবে ঝুঁকে, মাথা নামিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে জুতোর তनা দেখার চেষ্টা করতে নাগল ফগ। কোনভাবেই না পেরে শেষে মুসার মতই উপুড় হয়ে せয়ে পড়ল দেধার জন্যে।

আর ঠিক এই সময় আবার চোখ মেলন লোকটা। পুলিশকে ওডাবে পড়ে থাকতে দেঞ্ েতটাই অবাক হলো, তড়াক করে লাফ্টিয়ে উঠে দাঁড়াল,

যেন বোনতায় হুন ফুটিয়েছে। বিড়বিড় করতে লাপন, ‘সপ্ন দেখছি নাকি आমি! প্রथমে একটা ছেনে ••এখन পুলিশ গড়াগড়ি খাচ্ছে পায়ের কাছে! সত্যিই কি রাজা হয়ে গেলাম!'

আর লूকোছাপার ম<্যে না গিয়ে খসখসে গলায় ফগ বনन, 'না, রাজা হওয়া তোমার কপালে নেই। আমি তোমার জুতোর তনা দেখতে চাইছি।
‘কেন, ওপরটা দেণে চলছে না!' মেজার্জ খারাপ হয়ে यাচ্ছে নোকটার। ‘এই ছেঁড়া জুতো এত দামী জিনিস হয়ে গেন?’

'আমি আপনাকে জুতোর তলা দেখাতে যাব কেন?’
'আমি বনছি, তাই। কারণ আছে বনেই দেখতে চেয়েছি,' কচোর কণ্ঠে বनन ফগ।

একটা মুহৃত্ত নীরবে তার দিকে তাক্কিয়ে রইল নোকটা। কন্ঠস্নর কিছুটা নরম করে বনন, ‘যঁি না দেখাই?’
‘ামেনা! তাইনে থানায় ধরে নিয়ে যাব। অসো আমার সক্গে।’
থানার কथা セনে ভড়কে গেল নোকট।। পিছাতে ওরু করন। তারপর হঠৎ ঘুরে মারু দৌড।

গর্জে উঠে তার পিছু নিতে গেল ফগ।
দেখার জন্যে আরেক্টু সরতে শেল কিশোর। এতটাই উত্তেজিত, সরার যে আর জ্যায়গা নেই খেয়ানই করন না। গেন পিছনে। গড়িয়ে পড়তে ৩রু করন। ধড়াস করে পড়ন মাটিতে।

বিকট চিৎকার ফনেে চমকে ফিরে তাকান ফপ। তাজ্জব হশ্যে গেন কিশোরকে দেখে। Bপর দিকে তাকিয়ে দেখন উঁকি দিয়ে আছে আরও অনেক্ুনো মুখ। গর্জন করে উঠন সে, ‘রই, ওখানে কি করহছ! নামো জনদি! চাবী ধরতে পারনে বুঝবে মজা, কান আর রকটারও আস্ত রাখবে না! কতঙ্ছণ ধরে আছো ওখানে? 'ওপচরগিরি করা হচ্ছে, না? ঝামেনা!'

এমন গোঙানো ফরু করন কিশোর, নোকটার পেছনে যাবে, না ছেনেটার কাছে আসবে, এই নিয়ে দিধায় পড়ে ণেল ফগ। শেষে কিশোরের কাছে আসাটাই প্রর্যেজন মনে করু। অসে ধরে তাকে টেনেটুনে তুলন। তুনেই মারল এক «াঁুনি, ‘ওখানে উঠে কি দেখছিলে?’

গনা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠন কিশোর, 'মা গো, মরে গেছি! একটা হাভ্ডিও আর আন্ত নেই! হাঁু, কনুই, কোমর, কিচ্ছু নেই, সব টুকরো টুকরো হয়ে গেছে!' নোঙাতে নাগন সে, যেন যে কোন মুহৃত্তে মারা যেতে পারে।

মই বেয়ে তাড়াহড়ো করে নেমে এল অন্যেরা। প্রীন করে বলছে কিশোর, সবাই বিশ্যাস করে বসেছে তার কথা। ওরা ভাবন, সত্যিই বুঝি মারা যাচ্ছে সে। কুকুরটা ঘুরতে ওরু করন ফগের পায়ের কাছে, যেন কামড় বসানোর সুযোগ খুঁজছে।

তার দিকে রকটা লাথি হাঁকান ফগ, কিন্তু নাগাতে পারন না; তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষিপ্র কুকুরটা, নাফ দিয়ে সরে গেন।

চিৎকার করে উঠন পুলিশম্যান, 'यত্তসব ঝামেনা! যাও, ভাগো এখান থেকে! আর যদি আামেনা করতে দেখি, থানায় ধরে নিয়ে যাব! ভাগো! ভাগে!!

কিশোরকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করল তার বন্ধুরা। তার গোঙ্রি দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে ফগকে। ইঠাৎ মনে পড়ল ভবঘুরের ক্থা। ফি্টের তাক্কিয়ে দেখে, গায়েব হয়ে গেছে নোক্টা।

আবার ফিরে তাকাল গোয়েন্দাদের দিকে। রেগেমেগে ধমকে উঠন, ‘আামেনা! দিলে তো সব নষ্ট করে! গেল পালিয়ে লোকটা!’
‘কেন, চোর নাকি ও?’ কিছूই যেন জানে না, এমন নিরীহ ভালমানুষের অঙ্গি করে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'কিছু করেছে?’’
‘সেটা তোমাদের বলতে যাব কেন?’ ঢথঁকিয়ে উঠন ফগ। ‘খবরদার, আমার সামনে আর পড়বে না! ঝামেলা!’ বলে আর দাঁড়াল না, গটগট করে ছাঁটতে তরু করল।

ককাতে লাগল কিশোর, 'আমার কোমরটা নেছে! ওফ, বাবা গো, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না!’ হাড্ডি না ভাঙনেও ব্যথা মোটামুটি ভানই পেয়েছে।
'না পারনে সंরাইতে চনে যাও,' মুনা বলन। ‘রকা একা যেতে পারবে, নাকি দিয়ে আসতে হবে?’
'পারব, উফ...তোমরা কি কব্রবে? ...উফু, বাবা গো! গেছি আজকে!'
‘আমমনা ধরে ফেনার আগেই ভবঘুরেটার সক্গে কথা বনার চেষ্ট করব। জুতোর সোনটা দেখত্ই হবে।. ঠিকই বলেছ, ঝামেলাকে যতটা বোকা ভেবেছি আমরা, ততটা নে নয়। ভাগ্যিস কোটের কাপড়টা আমরা আগেই পেয়ে গিত্যেছিলাম।
‘ठিক আছে, যাও। কি হয়, জানিও আমাকে...উফ্..'’
ফাব্রিহাকে বলন মুসা, তোমার আসার দরকার নেই। তুমি কিশোরের নজ্গে চলে যাও।'

এক হাতে কোমর চেপে ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রওনা হয়ে গেন কিশোর। নিতান্ত অনিচ্ছা সন্তেও তার সর্ঞে চলन ফারিহা, মুসাদের সক্ষে যেতে পারলেই খুশি হত সে। ওদের আগে আগে লাফাতে লাফাতে চনন টিটু।

## आট

ভবুঘরে যেদিকে গেছে তাড়াতাড়ি করে সেদিকে রওনা হয়ে গেন রবিন আর মুনা। রবিন ভাবছে, মুনা অতভাবে চেষ্টা করেে দেখন, ফগও দেখন, তবু নোকটার জুতোর তনা দেখতে পারন না। বাপারটা সত্যি অদুত। তनার ব্যাপারে কি সাবধান ছিল নোকটা, ইচ্ছে করেই লুক্চিয়ে রাখতে চেয়েছে?

কোথাও লোকটাকে দেখতে পেন না গোয়েন্দারা। চাষীর অকজন শমিককে কাজ করতে দেখে কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করন মুনা, ‘এবজন

 দেभান नোক্ট।

সেদিকে দhৗড় দিন ছেলেরা।
 আছ, नতায় ছের্যে জাছে সেঔনো।

 রেণ্যেছ, বেরিয়ে পাড়েছে জট পাকানো অলোমেনো নমা ছুন। আাওন ধরিয়ে গক্টা চিন্নে পাত্রে বি যেন রান্া করছে।
 নেলেছ রেন? কি করোছ্ আমি?:


 কাঠি দিয়ে পাত্রের খাবার নাড়তে নাড়তে বনন বুড়ে।
 ক্রতে যাননি?'


 भाর্রো, আমার রোন বদনাম দিতে পারবে না বেউ।’
 డেन?

जनাক হনো বুড়ে। ' আমি! आমি খাদ্দ নুকাত্ यাব কেন? খাদে তো

 ना?'
'না। ও যে হট করে ও ভাবে চনে আসবে আমরাও জানতাম না।’
 মूরি ক্ভচে যাওয়া ছাড়া জার কিছুই করিনি আমি.."'


 বোনাতে নাগन পায়ে।
 রবারেরে সোন নয়, ঢামড়ার, তা-ও ఖ্যে মসুণ হয়ে rেছে।
'কই, র্বার সোন ঢো নয়!’ ফिস্সষষ্স করে রবিন<ে বনন মুসা।
'তারমানে খাদে বুড়ো নুকায়নি। কোটটাও দেৰো, কি পুরানো। সবুজ রঙ, বাদামী নয়।’
‘অ্যাই, ফিসফিস করে কি বলছ?’ জিজ্ঞেস করন বুড়ো। যযাও এখান শেকে। আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও। আমি কারও কোন্ কতি করি না, কিন্তু লোকে খালি আমার পেছনে নাগে। বুড়িখুলো দেখলে তো এমন ভभ্তেতে :তাকায় যেন আমি একটা யঁয়োপোকা। পুলিশ ভাবে চোর, রাজ্যের যত অপরাধ করে বেড়াই আমি। দোহাই তোমীদের, যাও।' শেষ দিকে করুণ হয়ে এল তার কণ্ঠস্মর। হঠাৎ কি মনে পড়ায় অনুনয়ের সুরে বলन, ‘এই শোনো, তোমাদের বাড়িতে অকজোড়া জুতো হবে? বঙ্ড কষ্ট, বুঝলে। একজোড়া জুতো পেলে আর কিচ্ছু চাইত্য না।’
'পায়ের সাইজ কি আপনার?' জানতত চাইল মুসা। ইচ্ছে, তার বাবার পুরানো জুতো যদি থেকে থাকে, দিয়ে দেবে।

কিন্তু সাইজ বনতে পারল না বুড়ো। জুতো কিনে পরার সামর্থ্যই হয়নি ক্খনও জীবনে, বলবে কি করে।
‘দেখি, বাড়ি গিয়ে, বাবার পুরান্না জুতোটুতো থাকতেও পারে,’ বনল মুসা। কাল চলে আসুন আমদের বাড়িতে। আরপফের বাড়ির কাছাকাছি প্রথম যে লাল বাড়িটা দেখব্নে, ওটাই আমাদের। আসুন, একজোড়া জুতো পেয়েও যেতে পারেন।
‘কিন্তু পুলিশটাকে যদি খবর দিয়ে রাথো? গেনেই যদি ধরে?’ বুড়োর চোথে সন্দেহ।
'কেন ধরবৌ? আপনি কোন অপরাধ করেছেন?’
'ना।'
তাহনে আর ভয় কিসের?’
তবু সন্তুষ্ট হতে পারন না বুড়ো। পাত্রের দিকে তাকাল। ঘোৎ-ঘোৎ করল। তারপর অড্ুুত দেখতে কি যেন বের করের নিয়ে থেতে שরু করন, আর বিড়বিড় করে নিজেকেই বোঝাতে লাগল, 'আরগফটাও দেখলে তেড়ে আসতে পারে। আসুক। ওই ধাড়ি শকুনকে আমি ভয় করি না। কি কর্রবে ও আমার? জানেই তো কেবল মানুষের সঙ্গে দুর্যুবহার•••আগুন যেদিন লাগন সেদিনও অনেকের সগে করেছে...'
'আরগফ তেড়ে আাসবেন কেন?'
'यদি বনে आऊেন आমি লালিয়েছি?'
'আপনি কি সত্যি লাগিয়েছেন?’
'ना।'
তাহলে বলেও কিছু করতে পারবেন না। প্রমাণ করতে হরে। আপনি নিপিন্তে চনে আসুন আমাদের বাড়িতে, কেউ কিছু করবে না আপনার। আমরা অন্তত করব না,' ঘড়ি দেখল মুসা। দেরি হয়ে গেছে'। 'আমরা यাচ্ছি। আজকে ভেবেটেবে রাখূন, কিছ্হ বনার থাকনে কাল বলবেন। কथা দিচ্ছি, সব গোপন রাখব আমরা, কোন ক্থা ফাঁ করব না।'

বাড়ি রওনা হब্ৰে দুই শোল্যেন্দা।
রবিন চনে てগন তঢদের বাড়ির দিকে।
 'কোথ্য় ছিনি?'

বোথায় ছিন সেট্ বনণে চায় না মুসা। ওরা বাড়ি-পোড়া রহস্যের

 ছিনাম।
 সে তোর ক্থা কিছ্ন বনতে পারন না। খ্বরদার বানিয়ে ক্থা বনবি না!'


 यাওয়ার জন্যে বনन, ‘খাना, জানো; কিশোর অাজ খড়ের গাদা चথকে পড়ে গেছে!
'ক্কিশোর মানে কে? ওই মোটা ছেনেটা? খড়ের গাদা নেকে পড়ন বে


এ ঢো মহাবিপদ, রীতিমত घাবড়ে গেন মমসা। মা ব্যে তাবে জেরা ఆরু


'কেন?’' অবাক হনেন মা । বাবার পুরান্না পোশাকের খবর ঢো ক্খনও নৈग़ ना মুহা!
‘মা, टপলে অক্জন খুন খুশি হত।
‘কেন খुलि হত?'

 দ্দেখলে তোমার কষ হত।'
 নেশায় দপে়়েছে।

থমবে দেল মুনা। এইবার কি জবাব দেবে? ভন্যুরোর ক্থা বনতেই
 পড়বেই।

ফলী করে জবাব দিয়ে দিন ফারিহা, ‘‘ককজন ভবयूরে, খানা।’
হান ছেড়ে দিন মুনা, নাহা, অার কোন আশা ঢেই।
 णरु করেেছি নাকি?'
'না, মা' মর্রিয়া হয়ে বনল মুসা, 'দেনামমশা করহি না। লোকটার অবश্থা


যারা আমাদের চেয়ে খারাপ আছে，অনেক কষ্টে আছে，তাদের প্রতি মমতা দেখাতে，বনো না？আমি তো তাই করছি। বুড়ো মানুষ，বেচারা，একজজোড়া জুতোর জন্যে অত কৃ্ট পাচ্ছে，দিতে বনে কি খারাপ করনাম？＇

এতঋণে নরম হলেন মা，＇সেটা প্রথমে বললেই হত। এত কথার কি দরকার ছিল？’

অস্তির নিঃশ্বাস ফেন্ন মুসা। ফারিহার উত্তেজনাও দূর হলো।
মা বনनেন，দেখি，খুজজ，থাকতে পারে। পেলে দিয়ে দিস। দাঁড়িয়ে রইনি কেন？যা，হাতমুখ খুয়ে গ্রসে খেতে বস। অমনিতেই তো সব ঠাণা হয়ে গেছে।

খাওয়া শেষ করে মাত্যের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাগানে চনে এন মুসা। ছাউনিতে বসে আছে ফারিহা। তাকে জিজ্ঞেস করন，‘এই ফারিহা，কিশোর কেমন আছে？ওর চাচী কিছু বনেছে？
＇না，বেঁচে．গেছে，ওর চাচা－চাচী সরাইতে নেই，বাইরে গেছেন। সাংघাতিক ফুলে গেছে ওরা ব্যথা পাওয়া জায়গাখেনো। দেখতে অদ্ুু নাগে। ও বনन，ব্যথা てপলে নাকি ওর এ রকম হয়ে যায়।．এমন হতে আর দেখিনি কারও। মোটা বনেই হয়তো，তাই না？’
＇কি জানি，’ গান চুলকে বলন মুসা，＇মোটা মানুষ হনেও অমন হবে কেন？＇

সে কথার জবাব দিতে পারল না ফারিহা，জিজ্ঞেস করল，＇বুড়োটাকে বেয়েছিনে？’
‘পেত্যেছি। জুতোর তনা দেণ্খেছি，কোট দেখ্খেি। ওই লোক নয়，বুঝনে， जে খাদে নামেনি সেদিন। নোকটা খারাপ না। তবে মনে হনো অনেক কিছু জানে। জততোর নোভ দেখিয়ে কান আসতে বনে দিয়েছি। দেখি তখন পটিয়ে－পাটিয়ে ওর বেট থেকে কথা বের করা যায় কিনা।

এই সময় বাগানে কথা শোনা গেল । দরজায় গিয়ে উকি দিয়ে দেখল মুনা， রবিন আর কিশোর আসছে। ওদের আগে আগে হাস্যকর ভপ্গিতে নাচতে নাচতে আসছে টিটু।

এদিকেই আসছিন কিশোর，পথে．রবিনের সজ্গে দেখা হয়ে গেছে। খোড়াতে てোড়াতে＇আসছে সে। কাছে এসে হাসন।
‘ব্যথা এখন কেমন？’ জিজ্ঞেস করুল ফারিহা।
＇আছে।＇
‘ব্যथা てপনে নাকি তোমার জখমগুো অড্রুত হয়ে যায়？’ ফারিহার মুখে． শোনার পর থেকেই কিশোরের আহত জায়গার অবস্থা দেখার কৌতৃহন হচ্ছে মুসার।

ছাউনির ভেতরে ঢুকে শার্ট খুলে দেখান কিশোর，‘ত্রই যে এ রকম।’
ফারিহা তো আগেই দেখেছে，মুসা আর রবিনও দেণে অবাক হয়ে গেল।
＇আাচ্র！’ মুসা বলन，‘এমন রঙ কেন্？ছড়িয়েছেও তো অনেকখানি！ মানুষের হয় নীল কিংবা বেঙুনী，তোমার অমন সবুজ আর হনুদ হয়ে যাচ্ছে

কেন?
'কি জানি...'
ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলে উঠন রবিন, ‘ভিনগ্রহের মানুষদের নাকি অমন হয়, একটা সাইন্স ফিকশনে পড়েছি!'

চোখের দৃষ্টি অন্যরকম হয়ে নেন মুসার। ভূতপ্রেতকে সে সাংঘাতিক ভয় পায়। কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ভেস করল, 'সত্যি তুমি পৃথিবীর মানুষ তো?

তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সাইন্স ফিকশন বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই, ওতুনো সব ખুল। আমি এই পৃথিবীরই মানুষ। তবে ব্যাথা বেনে আহত জায়গাগেনোর যে অদ্রুত চেহারা হয়ে যায়, সেটা দেখে অনেকেই অবাক হয়। চাচী তো আমাকে ডাক্তারের কাছেই নিয়ে গিয়েছিন। ডাক্তার দেখে বললেন, চামড়ার নিচে জনে থাকা অতিরিক্ত চর্বির জন্যে অনেক সময় হয় ও রকম। ওজন কমে চর্বি সরে গেলেই আবার ঠিক হয়ে যায়।’ হানন কিশোর, ‘‘কবার হয়েছিল কি, শোনো। বল খখনতে গিষ়্ে গোল গোস্টে বাড়ি খেলাম। পরদিন দেখি ব্যথা পাওয়া জায়গাটার চেহারা হয়ে গেছে গির্জার ঘন্টাঁর মত।:
'তাই নাকি!’ সাংঘাত্তিক উত্তেজিত হয়ে বলন ফারিহা, ‘ইস্, यদি দেখতে পারতাম!’
'আরেকবার, একটা ছেনে রেগে গিয়ে লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরেছিন আমাকে। পরদ্নি সকালে উঠে দেখি, চমৎকার অকটা সাপের ছবি আঁকা হয়ে গেছে শরীরে।

তিন শোতাকেই মুभ্ধ করে ফেনন কিশোর। মুসা তো আবদারই ধরে বসন, 'আস্তে একটা বাড়ি মেরে দেখি? খুব বেশি ব্যর্থা পাবে?'

কিশোর বনन, 'তাं পাব না। তবে জোরে না মারনে ছবি আঁকা হবে না। বাড়ি দিয়ে দাগ ফেনতে হবে।'

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুনা, 'তাহলে আর হলো না। মজা দেখার জন্যে কাউকে বাথা দেয়া কোন কাজ্জের ক্থা নয়...'
'আচ্ছা, আসল কথা বলো এখন। বুড়োটাকে পেয়েছিলে?’
‘পেয়েছি,’ জবাব দিল রবিন। ‘ওর জুতোর ত়না দেখ্খেছি, কোট দেখেছি, কথাও বলেছি। ও সেদিন খাদে নামেনি। কাল ওকে আসতে বলে দিয়েছে মूসা।'
‘আসবে?’ আগ্রহে জানজূন করছে কিশোরের চোখ।
'আসতে পারে। জুতোর নোভ দেখিয়েছে তো।'
সব ক্থা খুলে বনল তাকে মুসা আর রবিন।
ঘন ঘন নিচের ঢোঁটে চিমটি কাটল দু-বার কিশোর। তারপর বলল, ‘হু, মনে হচ্ছে নোকটা কিছু জানে। আামেনা র্যাম্পারকটের আগেই তার সঙ্গে আমাদের কথা বনা দরকার। টরিস আর মিস্টার দুর্গন্ধের সজ্গে নিচয় আরগফকে ঝগড়া. করতে দেখেছে সৌ। কি কি কথা হয়েছে, খনেছে। ঝামেনা সেটা জেনে গেলে আমদের আগেই হয়তো রহস্যটা ভেদ করে ফেলনেব।
＇কি করা যায়，বনো তো？’
মাথা দুলিয়ে বেশ বিজ্ঞের ভপ্িিতে ঢিটু বলুল，‘খোক！てোক！খোউ！ যেন মুসার কথায় সমর্থন দিয়েই জিজ্ঞেস করন，＇যঁা，＇কি করা যায়？’

চोলবাজ কুকুরটার দিকে তাক্য়ে়ে হাসন রবিন। কাছে টেনে নিল ওবে ফারিহা।

কেশে গলা পরিষ্木ার করে নিন কিশোর। তারপর বলন，＇মনে হচ্ছে， বুড়োটা আগুন লাগায়নি। সে লাগিয়ে থাকনে，এ এলাকায় আর থাকত না। নাগিিয়েই পালাত，বহৃদূরে চলে যেত। টরিजের সঞ্গে দেখা করা জরুরী হয়ে পড়েছে এখন।＇
‘করাটা বোধহয় ততমন কঠিন হরবে না，’ মুনা বলन। ‘পাশের গাঁয়েই আছে যখন $\cdots \cdots$
＇কান তাহনে চনেই যাই，কি বनো？＇কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন।
＇তা যাওয়া যায়।＇
＇হাট্তে পারবে তো？’ জিজ্ঞেস করন মুসা।＇আমার অবশ্য এখানে থাকা দরকার। यদি বুড়ো সত্যি চনে আসে？জুতোর নোভ আছে，আনার স্ডাবনাই বেশি। তার সজ্গে কথা বলতে হবে আমার।
＇হাটতে না পারার কোন কারণ নেই，＇কিশোর বলন।
＇আজকে তো ひেঁড়াছ্ছ।＇
＇কাল সেরে যাবে। আমার ব্যথা বেশিফণ থাকে না।＇
＇সেটাও কি চর্বির জন্যে？＇জানতে চাইন রবিন।
＇তা জানি না।
ठোঁট ফুলিয়ে ফারিহা বলन，＇তোমরা অকেকজন তো একেক কাজ নিয়ে বসে আছো，আমি কি করব？মুনা，কিশোরদের সঙ্গে আমিও যাই？’

নন，＇সাফ জবাব দিয়ে দিন মুসা।＇ুুমি ৰতটা হাঁটতত পারবে না। আর यদি পারও，তাহনেও যেতে দেয়া যাবে না। কত সময় নাগবে তার ঠিক নেই। এত্ফণ তোমাকে না দেখন্ মা অস্থির হয়ে যাবে，জবাব দিতে দিতে জান যাবে আমার। আমি অই বিপদ ঘাড়ে নিতে পারব না।

কি আর করবে？চুপ হয়ে গেল ফারিহা। ছোট হওয়ার অনেক জ়ালা। কবে যে মুসাদের মত বড় হবে！দীর্ঘশ্বাস ফেন্ল সে।

## नয়

মুখ্রে ন্রীকার না কর্রলেও ব্যথাটা ভানই পেয়েছে কিশোর। সেদিন আর কিছু করার মত অবস্থা নেই তার। সুতরাং তাকে আর ফারিহাকে বাগানে বেখে বেরোল মুসা আার রবিন। বসে বসে＇বই পড়তে নাগল কিশোর। ফারিহা খেলতে লাপন চিটুর সগ্গে।

आারগফের বাড়তে মিসেস ডারবির সজ্গে দেখা করতে চনেছছ দ̆ই গোক্যেন্দা। আাওন লাগানোর ব্যাপারে তার কোন হত ছিন কিনা বুঝ্রতে চায়।

মুনা বনল, 'মহিনা কিছু করেছে বনে আমার মনে হয় না। তরে শার্নক হোম্ বনে, দোশ্যেন্দাদের বোন কিহুু উপেঞ্মা করা উচিত নয়। কি বরো, ठिक ना?'

'রক কাজ করি, দ্ডড়, মিসেস ডারবির বেড়ানটার জন্যে খাবার নিঢ্যে याই। মহিনা খुশি হবে। সাহায় করবে আমাদের।
 মোড় নিয়ে বাড়ির দিকে অলোন রবিন।

 মাথা দিয়ে কি করবে?'
‘বেড়ানবে দেব।
বেশি ক্থা বনে না মহিনা। ফ্রিজ भুনে এభটা মাथা বের করে দিন। সেটা কাপজে মুড়ে বেরিয়ে এন রবিন।


 निথছছ পনি।
 পनि। চচাখ দেদে মনে ইনো, ক্দছছিন।

র্রবিন জিজ্ভে ক্রন, 'মিসেস ডারবি কোথায়?'
 দিভ্যেছিনাম, ঢে জন্যে। আমি য৩ই বোঝাই ইচ্ছে করে ফেনিনি, বিশাস করে

 ক্था जिज्ञा কর??
 नাগে। पूমি করেই বলাবে, ক্ছি মেে করুব না।'

एगাৎ করে কাউকে ঢুমি বলচে आমারও নজ্জा नाগে। আচ्হা, পनि,

'বিকেনে আমার মুটি ছিন সেদিন। লির্যেছিনাম রক জায়গায়। आসার পর দেখি পুড়ে দেছো’

 ঢোন স্প্প নেই।
‘কেন, তুমি কি ভাবছ তোমাকে সন্দেহ করছি আমরা?’
‘করতেই পারো। অघটটন যখন রকটা ঘটেছে, কত কিছুই তো হতে পারে এখন,' মুখ কালো করে বলন পলি।

তার এই আচরণে অবাক হনো দুই গোয়েন্দা। ওদেরকে यদি বেরিয়ে যেতে বনে দেয় এখন, এই ভয়ে মুসা বলন তাড়াতাড়ি, 'না না, তোমাকে সন্দেহ করছি না আমরা। আমাদের অবাক লাগছে, ঘরে বসেও কেন せরুতেই পোড়া গন্ধ পেল না মিসেস ডারবি আর তার বোন•••

জানালার দিকে চোখ পড়তেই পলি বলন, ‘ওই যে মিসেস ডারবির বোন আসছে।'

জানালা দিয়ে মুসা আর রবিনও তাকাল। ভীষণ মোটা এক মহিনামিসেস ডারবির চেে্যে মোট-হেলেদুনে এপিয়ে আসছে ড্রাইভওয়ে ধরে। মাথায় বড় রক্টা হ্যাট-সামনেটায় ফিতে দিয়ে তৈরি রভিন ফুন বসানো, বড় বড় ফুনওয়ালা গাউন পরা, হাসি হাসি চোখ। রান্নাঘরের দরজায় দুকে গোয়েন্দাদের দেদে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান।
'शানো, মিসেস পটার,' "কনো কণ্ধে স্বাগত জানাল পনি, "আাসুন। মিসেস ডারবি ওপরতনায়, কাপড় বদনাতে গেছেন। চলে আসবেন এখুনি।'

হেলেদুুেে রুে রকটা রকিং চেয়ারে বসে সামনে থেছনে দোলাতি তরু করন মিসেস পটার। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেনছে। বনন, ‘াপরে বাপ, যা গরম পড়েছে। ছেলৌুলো কে?'
‘এই তো, কাছেই থাকি আমরা’’ জবাব দিল রবিন। 'মিসেস ডারবির কিটির জন্যে একটা মাছের মাথা নিয়ে রসেছি।' ঝুড়ির দিকে তাকাল সে। টেবিলের নিচে আর এখানে ওখানে খুঁজ্জে বেড়ান তার দৃষ্টি। কিন্তু কোথাও ছানাগুনোকে দেখল না । ‘বাচ্চাওুলো কই?’

आাতকে উঠন পनि.। 'সর্বনাশ! ওপরতনায় চনে যায়নি তো! মিসেস ডারবি বেরোতে না দিতে বলেছেন!'
‘বাইরে-টাইরে গেছে হয়ততো খখলতে,’ অভয় দিয়ে বলন মাসা। বেড়ানের বাচ্চা কি আর থখনা ফেনে একজায়গায় বসে থাকে নাকি।' হলখরের দিকের দরজাটা খোলা। কোনখান থেরে তাদের ক্থা আরগফ খনে ফ্সেলেন, Чই ভয়ে এগিয়ে গিয়ে পান্লাটা লাগিয়ে দিয়ে অন সে।

রবিন ডাক দিল, 'কিটি, এই কিটি, কোথায় তুই?’
ঘরে দুক্ন বেড়ানটা। ওপর দিকে নেজ সোজা করে ছুটে এন, মাছের গন্ধ পেয়েছো

প্যাকেট খুনে মাছের মাথাটা বেড়ালের খাবারের বাসনে রেখে দিন র্রবিন।

কামড়ে ধরে श্যাচকা টানে ওটাকে বাসন থেকে নামিয়ে নিন কিটি। মেঝেতে ব্রেথে থেতে খব্র কর্রল।



গেছে,' মিসেস পটার বলল।
" $া প ন ি ~ ন া ক ি ~ স ে দ ি ন ~ ছ ি ল ে ন ~ এ খ া ন ে, ' ~ র ব ি ন ~ ব ন न, ~ ' আ প ন া র ~ ব ে া ন ে র ~$ কাছে ত্নनাম। কটেজটায় आগুন ধরুল যে টের থেলেন না কেন?'
‘কে বলन পাইনি। आমিই তো পেলাম প্রथমে। বার বার বনেছি, কেরোনিন, কিছ্ পুড়ছে। পোড়া গন্ধ পাচ্ছি। সে-ই পাচ্ছিন না। নাকের ঋমতা ছোটবেন্লা থেকেই তার কম। সারা রান্নাঘরে গন্ধ খঁকে বেড়িয়েছি।

'মিসেস ডারবি ひোজজেননি?'
তার খ্ৰাজার মত অবস্থাই ছিন না। দूপুর থেকেই বাতের ব্যথাটা বাড়ছিন। आটকে ফেনেছিন তাকে।'
'আটকে ফেলেছিন মানে?' আগহ ফুটন মুসার চোখে।
চায়ের সময় হয়ে গিয়েছিন ত্থন, बই রকিং চেয়ারটাতেই বডে ছিন। আমাকে বনन, টেরি, आমি তো সেছি আটকে। বাতের ব্যথাটা অত বেড়েছে, নড়তেই পারি না। বनলাম, বসে थাকো। তোমাকে কিছু করতে হবে না। চা-টাঙনো আমিই করে দিচ্ছি। মিস্টার আরগষও বাড় ছিলেন না, ডিনারের ঝামেনা নেই, ফলে কাজ অতটা ছিন না। বनলাম, তুম্মি. যতঝ্ষণ ভান না হও आমি এখানেই থাকব।

কান খাড়া করে ঔনছে গোয়েন্দারা। দ-জনে রকই কथা ভাবছে: মিসেস ডারবি যদি চেয়ার থেকেই উঠতে না পার্রে, বাতেব ব্যথায় কাবু হয়ে থাকে দ্পুন থেকে, তাহনে কটেজে আওন লাগাতে যাওয়া স্সব ছিন না তার পক্ষে।
'তারমানে,' রবিন বনन, 'আপনি আ心েনটা না দেখা পয়ন্ত চেয়ার থেকেই ওঠেননি মিসেস ডারবি?’

ना। এथানেই বসে ছিল। যथন সাংघাতিক বপাড়া গন্ধ ছটন, आমি রান্নাঘরে শুঁজে দেখनाম, হনঘর দেখनাম, শেষে দরজা খুনে উকি দিनाম বাগানে। আর তখনই দেপি, ও-মা, দাউ দাউ করে আাওন জ্ञুছে কটেজে। চিৎকার করে উঠনাম, কেরি, আাগু নেগেছে, জাওন! দেণে যাও। আমাদের কিছ্হ কর্রা উচিত। ককাতে ককাতে তখন কোনমতে উঠন সে।'

মহিনাব্র কथा যেন সিলছে গোয়েন্দারা। তারমানে সন্দেহের তালিকা শেকে জার্ৰও একজনকে বাদ দেয়া যায়। ভবযুরে বাদ, মিসেস ডারবি বাদ, বाबি ব্রইন জাব্র দू-बন; টরিস बবং মিস্টার ফোর্ড।
 পোশাকটা পাল্টে অসেছে। জৈলন্ত দৃষ্টিতে তাকান পলির দিকে। ছেনেদের দিকে চোখ পড়ডে অবাক হলো।

'ভান,' बবাব দিয়ে জাবাব্প ব্রবিনেন্প দিকে তাবান মিনেস ডাব্রবি। "ছूमि?'



অনেে দেখতে আসার জন্যে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অস্গির করে ফেনন আমাকে। না এসে আর পারনাম না।

হাসিতে দাত বেরিয়ে পড়ন মিসেস ডারবির। তার অমৃন্য বেড়ানের কেউ প্রশংসা করনে সাংঘাতিক খুশি হয়। 'তাই নাকি, ভান ভান।' বোনের দিকে এগোন সে। 'বাতের ব্যথা তো কমেছে, কিন্তু অন্য যন্তণণায় অস্থির।' আড়চোখে পলির দিকে তাক্চিয়ে নিন একবার। 'দেথো না, দুষ ফেলে ভিজিয়ে দিয়েছে। ইচ্ছে করে ছুড়ে দিয়েছে আমার দিকে।'
'ना, ইচ্ছে করে ফেলিনি,' কেঁদে ফেলবে যেন পলি। কিছুझণ ছুপ করে রইন। কিছু একটা বলার জন্যে উস্থু করছে। শেষে বনেই ফেলন, 'মিসেস ডারবি, আমি অই চিঠিটা একটু পোস্ট করে দিয়ে আসি?’
'ना,' কঠোর কৃ্ঠে মানা করে দিন মিসেস ডারবি, 'কোথাও যেতে পারবে না এখন। মিস্টার আরগফকে চা দিতে হবে। ওসব চিঠিফিটি বাদ দিয়ে কাজের কাজ কিছু করো, যাও।'
'কিন্তু এখনকার ডাক ধরতে না পারনে...'
'ওসব বুঝি না। যেতে পারবে না বনেছি, ব্যস, যেতে পারবে না। যাও, কাজ করো।

নীরবে কাদ্তে কাঁদতে গিয়ে কাপ পিরিচ বের করে ধুতে ఆরু" করন পলি। তার জন্যে রীতিমত কষ্ট হতে লাগন নোয়েন্দাদের। মু তা তো পারলে ধরে মেরেই বসে মিসেস ডারবিকে। কিন্তু উন্টোপাল্টা কিছু না করতে তাকে ইশারায় নিষেধ করল রবিন।

টরিসের কथা কি করে তুলবে ভাবতে নাগন সে। নোকটার ঠিকানাটা ওদের দরকার। घুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার আরগফ নতুন খানসামা রেখেছেন?
‘কয়েকজনের ইন্টারভিউ তো নিন আজকে,' একটা আর্মচেয়ারে বসন মিসেস ডারবি। ‘এখনও কাউকে পছন্দ করতে পারেনি। তবে নোক যখন দরকার, রাখতে তো ৰকজনকে হবেই। आমি কেবন বলি, আর যে রকমই হোক, টরিजের মত বদমাশ যাতে না হয়।
‘थাকে কোথায় ওই নোকটা?’ জিজ্ভেস করন মুসা। ‘এ গায়ে ও রকম কাউকে দেখেছি বনে তো মনে হয় না।
‘এখানে थাকে না। কোথায় যেন থাকে...দাঁড়াও মনে করি, আমার আবার কিছু মনে থাকে না। $\cdots$ কোথায় ত্যে থাকে...'

মনে প্রায় করে ফেলেছিন মিসেস ডারবি, এই সময় পড়ন বাধা, যেন পড়ার আর সময় পেন না। ঝটটা দিয়ে খুনে গেন রান্নাঘরের দরজা। উড়ে எসে মেঝেতে আহড়ে পড়ন তিনটে বেড়ালছানা, করুণ ভগ্গিতে মিউ মিউ णरू করल।

অবাক হয়ে সেদিকে তাকান সবাই।
 কোন ক্থাই কি মানা হবে না নাকি? बই শেষবার বनছি, आজকে বিকেলের
 দেব!'


 বের করে দিলাম, आবার प্রকেছ বোন সাহসে:'
uक মমহত্তও आর থাকার সাহস করন না দা-জনে। चোনা দরজার দিকে




 ठिकाना জননতই হবে।

ক্য়েক মিনিট অপেপ্পা করে পা ঢিপ্পে টিপে আবার রানাঘর্রের দিক্কে চনন ওরা। দরজায় দাঁড়িয়ে সাব্ানে উকি দিন। আরগফ নেই দেখে দুকে পড়ল আাবার।
'আবার কি চাও?’ शাসিমুণ্খে বনन মিসেস ডারাি। ‘অত ভয় পাওয়া লাগে नाকি? এমন দৌড দিনে, বেন তেেমরা ইদদুর, বেড়ালে তড়া করেরে। হাসতে হাসতে ৃপটে খিল ধরে ঢোে আামার।
‘টরিসের ঠিকনা মনে করে ফেলেছিলেন আপনি, মিসেস ডারবি,’ মুসা बनन।
 করেই ভুনে যাই। দাড়াও, এাবার মনে করার চেষ্টা করি...’

কপান ক্ষুকে, চোখ সরু করে মনে•ক্রার জোর চেট্যা চানান আাবার মিলেস ডারবি।

 জোরে টোকা দেয়া হলো দরজায়।

উঠ্ঠ গিয়ে দরজা भুূে দিন মিসেস ডারবি। জারগফ অসেছেন তেবে

 আস্বে। কনন্টে



 নেনেছে তাহেে আাক্লো!


অবাক হয়েছে মিসেস ডারবি। চোখ বড় বড় করে বনন, 'আপ্রর্য, ব্যাপারটা অদ্রুত লাগছে আমার কাছে, মিস্টার কটট..;
‘ফগরাম্পারকট,' খদ্ধ করে দিন ফগ।
স্প্ট বিরক্তি দেখা দিন মিসেস ডারবির চোখে। এতবড় নাম উচ্চারণ করতে কষ্ট হয় বোধহয়, কিংবা ভুলে যায়। ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করন, 'সরি,玄া, ফগ-র্যাম-পার-কট! অবাকটা কি লাগছে জানেন? এটাই মনে করার চেষ্টা করছিলাম आপনি ঢোকার আগে। ছেলেงুলো জানতে চেয়েছে।’
'ছেনেঔলো মানে?’ দরজার ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিন एগ। ‘ও, তোমরা! ঝামেনা হনো তো! এখানে কি? শয়তানি করার আর জায়গা পাও না! টরিসের ঠিকানা দিয়ে কি করবে? যাও, ভাগো, যত্তসব ঝামেনা!’

চ্প করে রইল ছেলেরা। নড়ল না।
‘দাঁড়িয়ে আছ কেন?’ গর্জে উঠন ফগ। ‘বলनাম যেতে! যাও, ভাগো! জরুরী ক্থা হচ্ছে এখন, তোমাদের সামনে বলা যাবে না।’

বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ভীষণ নিরাশ হয়ে, মনে মনে ‘ঝামেনার’ চোদ্দ ঢোষ্ঠী উদ্ধার করতে করতে বেরিয়ে এন দু-জনে। এগিয়ে চলন ড্রাইভওয়ে ধরে।
'দুই-দুইবার এই কাণ ঘটন!’ রাগ করে বনন রবিন। 'যখনই ঠিকানাটা মনে আসে মিসেস ডারবির, অমনি বাষা!
"আল্নাহ্, এখন মনে না আসত ! ঝামেলাকে বলতে না পারত...’
এবটা ঝোপের ভেতর থেকে শিস শোনা গেন।
ঘুরে তাকান দু-জনেই। ঝোপের আড়ানে থেকে হাত নেড়ে ইশারায় ওদেরকেই ডাক্ে পনি।

তাড়াতাড়ি অগিয়ে গেন দু-জনে।
পনিंর চোঁখ ভয়। ফিসফিস করে অনুরোধ করুল ওদেরকে, ‘একটা কাজ করে দেবে আমার? চিঠিটা ণোস্ট করে দেবে? টরিসের কাছে পাঠাচ্ছি, তাকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে। তার ণেছনে নোক নেগেছে, সে আগুন नाभिিয়েছে বনে সন্দেহ করা হচ্ছে। কিন্তু সে লাগায়নি, आমি জানি। দেবে চিঠিটা てোস্ট করে?’

রান্নাঘর থেকে চিৎকার শোনা গেল মিসেস ডারবির, 'পনি, কোথায় গেলে! এই পनি!'

চিঠিটা রবিনের হাতে ऊজজ দিয়ে দৌড়ে চনে গেন পলি। উত্তেজিত এবং বিস্মিত হয়ে দুই গোয়েন্দা ছুটন গেটের দিকে। বাইরে বেরোনোর আলে আর থামল না। রাস্তা পার হয়ে পাতাবাহারের একটা বেড়ার আড়ানে দাঁড়িয়ে তার্রপর চিঠিটার দিকে তাকান রবিন।

টিকেট নেই, তাড়াহুড়োiয় লাগাতে ভুনে গেছে মেয়েটা। তবে ঠিকানা নেथা আছে।
‘‘কেই বলে কপাল!’ উত্তেজিত কণ্ঠে বলन মুসা। 'সারাটা বিকেন ঠিকানাটা बানার চেষ্টা করে করে অস্থির হয়ে গেনাম, পেলাম না। এখन

অকেবারে হাতে অনে তুনে দিয়ে যাওয়া হয়েছে!'
'কিন্তु কथা হনো,' চিন্তিত ভभিতে বনন রবিন, ‘চিঠিটা বোস্ট করে আমরা কি সাবধান করততে চাই টরিসকে? চিঠি পেলেই পালাবে সে, লুক্যেয়ে পড়বে, আর খুজজে পাব না তাকে। রহস্যের সমাধানও করতত পারব না।

मौর্ঘ এক্টা মুহৃত দু-জনে দু-জনের দিকে তাক্য়ে রইন ওরা। অবশেষে মাথা নাড়ল মুসা, 'ना, চिঠि তাকে দেব না। आজই চায়ের পর आবার বেরোব আমরা। টরিসের মায়ের ওখানে যাব। কান পর্যন্ত অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। অন্য কোনভাবেও খবর পেয়ে পানাতে পারে সে।’ হাত বাড়ান, 'দেখি, ওটা দাও। রেখে দিই।’

চিঠিটা নিয়ে পকেটে ভরে রাখল মুসা।

## দT

বাগানে দুকতেই ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে এন টিটি। মুখ তুনে তাকান কিশোর। মুসা আর রবিন কাছে গেনে জিজ্জেস করন, 'কি খবর?'
‘‘রুতে যতটা খারাপ,' জবাব দিল মুনা, 'শেষে ততটাই ভান।'
টিটুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিন ফারিহা। একটা ঝাড়ের আড়ান থেকে বেরিয়ে সে-ও দৌড়ে এ্রন।

সব ক্থা খুলে বলন মুসা ও রবিন।
শেষে মুসা বনन, 'সাইকেন নিয়ে আজই যাচ্ছি আমি আর রবিন। এখান থেকে মাত্র পাচ মাইন।
'আমিও यাব!' ফারিহা বলন।
‘গ্যা, নিই, তারপর মা-র কাছে কৈফিয়ু দিতে দিতে মরি,' কড়া জবাব দিন মুসা ' ‘ও সবের দরকার নেই। তুমি বাড়িতেই থারেকে।’

মাখ মনিন করে ফ্লেন ফারিহা।
কিশোর বনন, 'আমার যেতে খুবই ইচ্ছে করছে।'
'याবে নাকি?' রবিন বনन, 'সাইকেন একটা জোগাড় করে দিতে পারব।
'নাহ্,' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর। 'সাইকেলের াাঁকুনি সয্য করতে পারব না, ব্যাথা নাগবে।'
'কোন কাজেই যখন আমাকে নেবে না,' লাঁদো কাঁদো গনায় ফারিহা বনन, 'আমাকে আর দলে রাখার দব্রকার কি? বাদই দাও!'

নরম হলো মুসা। 'কাজ চাও? বেশ, একটা কাজ দিতে পারি। মিস্টার দুর্গন্ধের ঠিকানা "ুঁজে বের করো। পারবে?'
'নিচ্চয় পারব!'খูশি হয়ে উঠন ফারিহা। 'কিন্তু কি ভাবে করব?'
সেটা জামি কি बামি? গোয়েন্দাগিরি যধন করতে চাও, নিজেই ডেবে বার করো।

## ঋामেना

आবার মুষড়ে পড়ন ফারিহা। তার অবস্থা দেখে হেসে ফ্লেল কিশোর। বनন, "আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। টেলিফোন বুক খুঅন্েই নামটা পেয়ে যাবে!
‘তোমরা তাহনে এই কাজই করো,’ মুনা বলন। 'আামরা চা খেয়েই পাশের গায়ে চনে যাব।

চা দেয়া হয়েছে, ডাক্লেন মুসার আম্মা।
রবিন আর ফারিহা তো গেনই, কিশোরকেও ডেকে নিয়ে গেল মুসা। টিটুকে কি আর ফেনে যাওয়া যায়। সে-ও গেল নঙ্গে। রুটি, মাখন আর জ্যাম দিয়ে বিকেলের নাস্তা সারা হলো।

বেলা তখনও অনেক বাকি। রবিন চলে গেন ওদের বাড়িতে, সাইকেনটা নিয়ে আসবে, তার মা-কেও বনে আসবে যে ফিরতে দেরি হতে পারে।

সাইকেন নিয়ে এল রবিন। বেরিয়ে পড়ন মুনার সঙ্গে।
‘টরিসের সজ্গে কেন দেখা করতে চাই জিজ্ঞেস করলে কি জবাব দেব?’ সাইকেন চালাতে চালাতে বলন মুসা।

রবিনও ভাবতে লাগল। সरসা কেউই কোন জবাব খুজে পেল না। রবিন বলन, 'অতদূর সাইকেন চালিয়ে ঘেমে যাব। গিয়ে পানি খেতে চাইব। আমাদের ঘাম দেখনে আর অবিশ্ধাস করতে পারবে না। টরিস বাড়ি না থাকনে তার মায়ের সঙ্গে কথা বনা সহজ হবে। জিজ্ঞেস করব, घটনার দিন বিকেলে তার ছেলে কোথায় ছিন। यদি বনে, তার সঙ্গেই ছিন, তাহলে সন্দেহ থেকে টরিসকেও বাদ দেব আমরা।'
'বুদ্ধিটা মন্দ না,' মুসা বলन। 'আরেক কাজ করতে পারি। একটা চাকার হাওয়া ছেড়ে দিতে পারি। পাম্প করতে সময় নাগবে। সেই সুযোগে জারেকই কথা বনার সময় পাবে তুমি।'
'ঠिক। চালাক হয়ে যাচ্ছি আমরা, তারমানে গোয়েন্দাগিরি করতে পারব।'

জোরে জোরে প্যাডান করে বেশ তাড়াতাডিই ইয়োনোস্টোন গাঁয়ে এসে ণৌছন ওরা। এই গামটাও খুব সুন্দর, গ্রীনহিলजের চেয়ে কম নয়। একটা পপকুরে সাদা সাদা অনেক রাজহাস নাতার কাটছে দেখন। ছোট্ট র্ৰকা মেয়েকে জিজ্ঞেস করতে টরিসের মায়ের বাড়িটা দেখিয়ে দিন। রাত্তা থেকে খানিকটা দৃরে, প্রচর গাছপানায় ঘেরা একটা জায়গায় বাড়িটা।

বাড়ির্র সামনে এসে সাইকেন থেকে নামল দু-জনে। কাঠের গেটটা নাগানো। সেটা খুলতে গেন রবিন। সাইকেকের নামনের চাকার হাওয়া ছেড়ে দিন সুসা।

গেট যুলে ভেতরে দুক্ন ওরা । দরজায় থাবা দিন রবিন।
‘কে?’ ভেতর থেকে শোনা গেন্ন তীক্ষ কণ্ঠম্বর।
'আমরা। অবট্টু পানি দেবেন?'
"ড্তেরে এসো।'
ঠেনে পান্না भুনে ভেতরে দুকন রবিन। পেছনে মুসা। ব্রাম্নাঘর্রে কাপড়

ইস্তিরি করছে চোখা চেহারার হালকা－পাতনা অকজন মহিনা। ইभ্গিতে সিককের ওপরের ট্যাপটা দেখিয়ে বনन，‘ৈেবিনে গেনাস আছে। নিয়ে খাও।
＇थ্যাংক ইউ，＇বলে টেবিলের দিকে রগোন রবিন। অনেক দৃর্র থেকে এসেছি তো，এক্কেবারে ঘেমে গেছি। গলাটা তকিয়ে গেছে।
＇কোথেকে এসেছ তোমরা？＇কাপড়ের ওপর ইত্তিরি চানাতে চানাতে खানতে চাইন মহিলা।
‘⿹勹巳ীনহিলস । অই তো，আপনাদের পাশের গ্রাম．．．’
＇চিনি। আমার ছেনে চাকরি করত সেখানে। মিন্টার আরগফ্েে বাড়িতে।
＇তাই নাকি？’ ট্যাপ থেকে পানি নিতে নিতে অবাক इওয়ার ভান করুল রবিন।＇আঙ্তন নেগেছিল যে সেই আরগফের বাড়িতে？’
＇আঙ্！’ ইস্তিরি থামিয়ে দিন মহিনা，অবাক হয়েছে।＇কিসের আખু？ কই，आমি তো কিছু তনিনি！বাড়ি পুড়েছে？＇
＇না，একটা কটটে। তাঁর কাজের ঘंর। কেউ আহত হয়নি। কেন， আপনার ছেনে কিছু বনেনি？’

जে ক্থার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল মহিনা，‘কবে আাতন নেগেছে？’
জানান তাকে রবিন।
চিন্তায় পড়ে শেছে মহিলা।＇তার মানে যেদিন চাকরি থেরে বরখাস্ত কর্যা হয়েছে টরিসকে！সে চনে আসার পর নেগেছে，সে জন্যেই কিছু জানে না। মিন্টার आরগফের সঙ্গে নাকি কथা কাটlকাটি হয়েছিন，বলেছে আমাকে। দ্পুর বেনা হঠৎ ওকে চনে আসতে দেণে অবাকই হয়েছিন্নাম।
 মুসা। ‘এরপর কি বাড়িতেই ছিন নাকি？সন্ধেটা এখানে শেকেছে？’
＇ना। চা খখয়েই সাইকেন নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিন। अনেক রাতে ফিরেছে। কোথায় সিয়েছিন，জিজ্ঞেস করিনি। ডার্ট খেনতে সিত্যেছিন হয়তো। খুব ভান ডার্ট চ্ড়তে পারে সে।＇

পরস্পররর দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা，কथা হয়ে গেন চোথে চোひে। দ－জনেই ভাবছে：ডার্ট খখলতে সিয়েছিন，না কোথায় সিফ্যেছিন，সে তো আমরা ভান করেই জানি！ব্যাপারটা খুব সন্দেইজনক। সন্ধেটা কোথায় কাটিয়েছে টরিস？সাইকেনে করে গ্রীনহিলসে ফিরে যাওয়াটা খৃবই সহজ। খাদের মধ্যে ঘাপটি মেরে থেকে অন্ধকারে কটেজে আগুন নাসিয়ে দিয়ে আবার সাইকেন নিয়ে পালিয়ে আসাটও কঠিন কিছু নয়।

মুসা ভাবতে নাগল，কি জুতো পরে টরিস？আদিক ওদিক তাক্রিয়ে ঘরের কোর্ণে পুরুষের একজোড়া জুতো পড়ে থাকতে দেখন সে। ছাপ্তনো ষে মাপের，সেই মাপের জুতো। তবে রবার সোন নয়। হয়তো আসন জুতোঞুনো এখন টরিসের পায়ে রয়েছে।
＇আপনার ছেলে কোথায়？＇জিজ্ঞেস কর্ল সে।
‘বাইরে গেছে। ফেরার সময় হয়ে গেছে।’
＇ও।
পানি খাওয়া শেষ দু－জনেরই। খেতে খখতে পেট ভরে ফেলেছে। দাঁড়িয়ে থাকার আর কোন বাহানা নেই। সুতরাং মুসা বলল，＂রবিন，आমি চাকাটায় পাম্প করতে যাচ্ছি।＇
＇কি হয়েছে？＇জানতে চাইল মহিলা，＇হাওয়া বেরিয়ে গেছে বুঝি？’
‘য্যা，’ মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে এগোন স্সা। বেরোরোর আগেই দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল একজন লোক।
‘এই তো，টরিস অসে পড়েছে，＇তার মা বলল।
সুদর্শন যুবক টরিস। ঝাঁকড়া চুল，চোখা，চিবুক，নীল চোখ। বাদামী একটা ফ্য্যানেনের কোট গায়ে।

সবার আগে কোটটার দিকে চোখ পড়ল গোয়েন্দাদের। আসল নোকটাকে কি ণেয়ে গেল শেষ পর্যন্ত？
‘ররা কারা？’ ছেনেদের দেখিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করল টরিস।
＇পানি খেতে অসেছে।＇
‘গ্রীনशিনসস থাকি আমরা，’ জবাব দিন মুসা। ভাবছে，কোটের কোন জায়গাটা ছেঁড়া কি করে দেখা যায়？
＇ও，ওই শয়তান আরগফটার গौঁয়ে！’ নাক কুঁচকে বলল টরিস，＇বুড়ো শকুনটাকে চেনো নাকি？＇
‘চিনব না কেন？’ জবাব দিল রবিন।＇আমরাও তাঁকে দেখতত পারি না। দেখলেই খালি ধমক মারেন। তার বাড়িতে আখুন লেগেছে，জানেন？আপনি যেদিন চলে এসেছেন，সেদিনই লেগেছে।＇
＇আমি কোনদিন এসেছি তুমি জানলে কি করে？’
＇এই তো，আপনার আম্মা বললেন একটু আগে।＇
＇भপররা বাড়িটা यদি পডড়ত তাহলে ভাল হত，＇গজগজ করত্ত লাগল টরিস।＇ও রকম বদমেজাজী বুড়ো শকুনকে কেউ দেখত় পারে নাকি！বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে সে－ও যদি পুড়ে মরত，খুশি হতাম！’

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দুই গোয়েন্দা，যেন মুখ দেখেই বুঝতে চায় সে－ই আগুন লাগিয়েছে কিনা।

যেন ক্থার কথা বলছে এমনি ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করন রবিন，＇আপনি ত্খন কোথায় ছিলেন？
‘তা দিট় তোমাদের কি দরকার！’ রেগে উঠন টরিস। তার চারপাশে ঘুরতে আরম্ভ করেছে মুসা，ছছঁড়াটা কোথায় আছে দেখার জনন্যে। সেটা লক্ষ করে আরও খেপে গেল সে，‘へঐই ছেলে，এমন করছ কেন？কুত্তার মত ゼকছ কেন？থाমে！＇
＇না，আপনার কোটে কাদা লেগে আছে তো，＇মুসা বল্লন ‘দাঁড়ান，মুছে দিই।＇পকেট থেকে রুমান বের করতে গেল সে，এবং অঘটনটা ঘটাল। ওই পক্টেটেই যে পলির চিঠিটা রেখেছিন，ভুলে গিয়েছিন। রুমান বের করতে সিয়ে হাতে ঠেকল বটে，কিন্তু অতটা ऊুরুত্ব না দিয়ে মারল রুমানে টান，আর

ওটার কোনায় আটকে নিয়ে খামটাও বেরিয়ে রন, সে ধরার আাগে পড়ে গেন মাত্তে।



जতটা অসাবধাन হয়েছিন বলে নিজেকেই ক্বে রক নাথি মারতে ইচ্ছে ক্রু মুসার। ঢোক সিন্নে বনন, ‘পনি এটা বপাস্ট করতে দিয়েছিন। কিন্তু आমরা ভাবनाম, «দিকেই যখন জসছি, হাতে হাতে দিয়ে যাব।’

তাহনে আগে দিলে না কেন?’
 যেঙ্লের জবাব দিতে নেনে পিপদে পজ়়ে যাবে ওরা। তার চেশ্যে কেটে পড়াই তান।

भানি ત্থেে দেয়ার জন্যে মহিনাকে आর্রক্বার ধন্যবাদ দিন রবিন। টরিসের ক্থা বেন đনতেই পায়নি মুসা, এমনি অসি বরে চুটে ঢগন দরজার मिढে।

घর থেকে প্রায় দৌড়ে বেরোল দু-জনে। সাইকেন চেনে চেটের বাইরে বের করে চড়ে বসন। সামনের চাকায় যে হাওয়া বেই, পরোয়াই করন না মুসা। গা্যের জোরে প্যাডান্ল চা দিতে নাগন। বার বার পপছন ফিরে দেభতে নাগন, তেড়ে জাসছে কিনা টরিস।
 ণেকে। চীকাটায় বাতাস ভরে নিতে হবে, এ ভাবে বেশিষ্ষণ চালান্না अम्ड्य।

র্রিন বনন, ‘‘ই বোকামিটা কি করে করনে?’’


 চাকরি থেকে বশ্থাস্ত হয়েছে, সন্যার পর কোथায় ছিন বলতেে পারন না তার মা । গাঁ্যে বাদামী রঙের ফ্যাননেনের বোট ...' পাম্প করতে করতে শেমে থেন মু সা । ‘বিন, ওর পায়ের জুতো দেণেছ? জামি দেখতে পারিনি। রবার সোল?’

দ্দেখেছি। রবার সোনই। কিন্তু নিচের, নকশা তো আর দেখতে পারিনি, বুম্ কি করে তারই পায়ের ছপ কিনা?’

ॅ, অনেক কিহু মিনে यাচ্ছে। টর্রিসকে সন্দেহ থেকে বাদ দেয়া যাচ্ছে ना।

পাম্প কর্রা হয়ে গেনে জাবার সাইকেনে চাপন দু-জনে। ক্থা বনতে বনতে চনन।
 তার ওপাশে কি জাহে দেখা যায় না। দেঈখে অবশইই সoর হত মুসা । হলো


যেতেই ধাক্কা লেগে গেন आরেক সাইকেন आরোহীর সগ্গে। নোকটার চেহারা দেটে ধড়াস করে উঠন বুক।

ময়ং ফগর্যাম্পারকট!
‘ঋামেলা!’ উঠে বসেই চেচচিয়ে উঠন ফগ। 'বিচ্ভুগুলো দেপি সব জায়গাতেই ছড়িয়ে থাকে! এই, এখানে কেন অসেছ?’

ছড়ে যাওয়া ইাটুতে হাত বোনাতে বোলাতে জবাব দিল মুসা, ঝামেনা করতত आinিন...'
'চপ, বেয়াদব! যাও, ভাগো!'
'তাই তো করতে চাই, কিন্তু সরছেন না তো।'
সাইকেনটা তুন্লে নিল ফগ। গর্জে উঠল, 'আবার যদি দেখি এদিকে...’
হাসিতে পেট্ট ফেটে যাচ্ছে রবিনের। চেপে, রাখতে কষ্ট হচ্ছে। জবাব দিन, ‘এটা সরকারি রাস্তা..’’
'চপ! আবার বেশি ক্থা বনে। যত্তনব ঝামেনা! যাও, ভাগো!'
সাইকেলে চাপল আবার ফগ।
আর হাসি চাপতে পারল না রবিন। হেনে উঠন হো হো করে।
কড়া দৃৃ্টিতে তার দিকে তাক্যেয়ে বিড়বিড় করে আবার বলন ফগ, 'ঝाমেना!'

आবার ধগিয়ে চনন দুই গোয়েন্দা। রবিন বনল, 'মুনা, आমি শিওর, টরিসের বাড়ি যাচ্ছে ঝামেনা।
'যাক,' তিক্ত কণ্ঠে বল়ল মুসা। 'চিঠি পড়ে সাবধান হয়ে যাবে টরিস। এতক্ষণে হয়তো পালিয়েছে বাড়ি থেকে।

## এগারো

সন্ধেয় বাড়ি ফিরন দু-জনে। ওদের দেরি দেখে উদ্দিপ্য হয়ে আঢ়ছ কিশোর আর ফারিহা।

দেথেই बিজ্জেস করল ফারিহা, ‘কি খবর? এত দের্ট কেন? টরিসের দেখা দেয়েছ? ও কি বনन?’
'আরে কি মুশকিন,' হাঁাতে হাপাতে বলন মুনা, 'দম নিতে দাও না। কিশোর, এখানেই বসবে, নাকি ছাউনিতে?’
'সন্ধেবেনা ঘরে দুকে আর নাভ কি এখন। বাগানেই বসি, ঢখানা बाয়ুগায়।'

কি কি ঘটেছে, সব জানান রবিন ও মুনা। আামেনার সজ্গে মুসার্র সংঘর্ষের কथाয় आসতেই হাসতে হাসতত গড়িয়ে পড়ন ফারিহা। রবিনও হাসতে লাগল। কিন্তু কিশোর গঙ্ডীর হয়ে গেল, তার্রমানে পিছে নেগেই আছে বাসেनা, ছাড়বে না!'


মিস্টাব্র দূর্গক্ধের সজ্গে দেখাটা সেরে চেলা উচিত যত ত়াড়াতাড়ি সম্তব। ঠিকানা জ্জোগাড় করেছ?’
'করেছি,' জানান কিশোর।
‘আমদের অক্গনি পরেই তো থাকে!’ উত্তেজিত কণ্ঠে বলন ফারিহা। 'অথচ आমরা জানিই না!'
'তাই নাকি?’ অবাক হলো রবিন।
'জানব কি করে,' মুসা অত্ট অবাক হনো না। 'বাড়ি বাড়ি কি আর থোজ নিতে যাই নাকি আমরা, কে কোথায় থাকে।'
'মিস্টার ফোর্ডের হাউসকীপারের নাম মিসেস টপার,’ কিশোর বলন।
'তুমি बাননে কি করে?' অইবার অবাক হলো মুনা।
‘ब্রা কোন কঠিন কাজ হনো নাকি?’ হাসন কিশোর। 'তোমাদের মাनीকে জিজ্ঞেস করলাম, ওই বাড়িতে কে কে থাকে। বনে দিল। সবই জানে লোকটা, গায়ের てোজ-খবর রাঁ্ে। ওই মহিনাই নাকি মিস্টার দুর্গন্ধকে সাষ্সুতরো করে রাৰে, খাবার রান্না করে দেয়, ঘরবাড়ির কাজক্ম করে, এমন কি বৃষ্টি পড়নে সাহেবের রেনবোটটাও এগিয়ে দেয়।
'কেन, পাগন নাকি নোকটা?'
'না, খামখেয়ানী। কোন রক বিশ্ধবিদ্যালয়ের প্রফেসর ছিলেন। অনেক অন্বক পুরানো চিঠি, দनিন, বইপত্রে আূহী। ওসব নিঠ্যেই পড়ে থাকেন, দूনিয়ার আর কোন কিছুতে আখহ নেই। কোথাও বেরোন না, কারও সঞ্গে মেশেন না, রক্যাত্র আরগফের সজ্x ছাড়া...’
'সে জন্যেই এখানে যে আাছে তিনি, রাটা জানি না আমরা।
'কানই তাহনে দেখা করতে যাব,' রবিন বনল। 'দেরি করা উচিত না। সময় थাকননে এখনই যেতাম।
‘কিন্তু কাল তো আমি বাড়ি থেকে বেরোতে পারব না,’ চিন্তিত ভঙ্গিতে ক্লল মুनা। 'পুরানো জুতো অকজোড়া বেশ়়ে নেছে মা। যদি নিতে আসে ভবঘূর্রেটা? আমার বিশ্বাস আসবেই, জুতোটা তার খুব দরকার।

তাহলে কিশোরকে নিয়েই যাব।'
'আমি কি করব?' জানতে চাইন ফারিহা।
তুমি জামার সক্গে থাকবে,' মুনা বলন। 'টিটুর সঙ্গে খেলবে। মিস্টার দ্রুক্ কুকুর পছন্দ করেন বলে মনে হয় না । দেখলে বিরক্ত হতে পারেন।
'কৌन অভিयানেই তাহলে আমি বেরোব নাं?’
‘এটা অভিযান কোথায় দেখলে? একজনের বাড়িতে ৫ধু কথা বনতে यাও্যা হবে, आর কিছু না।
'কোন কাজই আমি করব না?’
‘কাজই তো দেয়া হনো, টির্রে পাহারা দেয়া। আজও তো টেলিফোন বুक घাটায় কিশোরকে সাহায্য করেছা’
'ওটা কোন কাब হনো নাকি? ঘর থেকে বইটা ৫ষু এনে দিয়েছি। এক নিনিটে বের্থ করে ফেলেছে কিশোর।'
'তাতেই চনবে। যার যেটুকু কাজ, সেটুকু করলেই চলবে,' ফারিহাকে आর ক্থা বাড়াতে দিন না মুসা । 'সন্ধ্যা হয়ে শেছে। রবিন, বাড়ি যাবে না?'
'玄, याচ্ছि।'
কিশোর বলল, "আমিও যাই। চাচা-চাচী এতক্ষণে' বোধহয় ফিরেছেন পিকনিক থেকে। উঠি।
'তোমার ব্যথাটা কেমন?’
'অনেকটা কমেছে। কান বেরোতে পারব। যাই।’
সে রাতে গোয়েন্দাদের কারোরই ভাল ঘুম হলো না।' সারাদিনের घটনায় সবাই উত্তেজিত হয়ে আছে। ফারিহা স্বপ্ন দেখল, সে আঙুন লাগিয়েছে এই সন্দেহ করে ঝামেনা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেনে ভরে দিয়েছে। চিৎকার দিয়ে জেগে গেল সে। এরপর ভয়ে আর ঘুমই আসতে চাইল না। কিশোর ঘুমাতে পারন না গায়ের ব্যথায়।

সকাল সকাল বিছানা ছাড়ন সবাই। নাস্তা সেরে মুসাদের বাগানে চনে जল কিশোর আর রবিন। কथ্থামত ওরা রওনা হয়ে গেল মিস্টার ফোর্ডের বাড়ির দিকে। মু না বসে রইন ভবঘুরের আসার অপেকায়। ফারিহা চিটুকে নিয়ে খেন্নতে নাগল।

বসে আছে তো আছেই মুসা, গেটের দিকে তাকিয়ে, নোক্টা আর आजে ना।

হঠাৎ ণেছন দিকে তাক্বিয়ে খউ খউ করে উঠন টিটু। পেছনের বেড়া টপরে কি করে যে ভেতরে দুকেছে নোকটা, টেরই পায়নি মুসা কিংবা ফারিহা। ভয়ে ভয়ে ঞদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে অগিয়ে গ্রন সে। নেই ছেঁড়া জুতোই পরনে, আগুন বেরিয়ে আছে।

शাত নেড়ে ডাকন তাকে মুসা, 'আসুন।'
কাছে অসে দাঁড়ান বুড়ো। সোজা হয়ে দাঁড়াতেও যেন ভয় পাচ্ছে,। জিজ্ঞেস করন, ‘পুলিশটটাকে খবর দিয়ে রাখোনি তো?’
'না,’ বডড়োর এই পুলিশভীতি অধৈর্য করে তুলন মুসাকে। ‘ওকে আমরাও দেখতে পারি না।
'কি করে বিশ্বাস করব?'
'ও এখানে নেই দেখে!'
তবু পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারল না বুড়ো। 'জুতো পাওয়া গেছে?’
মাথ্য ঝাকান মুসা। 'আসুন আমার সজ্নে।'
বুড়োকে ছাউনিতে নিয়ে এল সে। পেছনে এল ফারিহা আর টিটু। রকনাগাড়ে খেউ খেউ করছে কুকুরটা। তাকে থামানোর চেষ্া করেও পারছে না ফারিহা। ক্থা বনাই মুশকিল।..শশষে ওকে নিয়ে ফারিহাকে বেরিয়ে যেতে बनन মूरा।

এৰটা বাক্সের ওপর জুতোজোড়া রেখে দিত্যেছে মুসা। বেশি পুরানো হয়নি, প্রায় নতুনই আছে, তার ওপর ঝেড়েমুছে চকচকে করে ফেলেছে মুসা। বুড়োকে দেখ্য়ে বনল, 'চলবে?'

চোখ জ্নজজন করছে বুড়োর। ছুটে গিয়ে জুতোজোড়া তুলে নিয়ে বসে পড়ল। দूই টানে পুরানোখুো খুনে ফেনে দিয়ে নতুনখেো পরতে লাগল। অক সাইজ বড় হয়। তবু আগেরুঞেনোর চেয়ে অনেক অনেক ভাল। হাসি ফুটন তার মুখে, যেন সাত রাজার ধন ণেয়ে গেছে।

எত সহজেই খুশি হয়ে যায় যে নোক, তাকে খারাপ ভাবতে পারু না আর মুসা। জিজ্ঞেস করন, 'পছন্দ হয়েছে?'

মাथা কাত করন বুড়ো। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'
'কিছু यদি মনে না করেন, আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন? ভাববেন না আবার, জুতো ঘুষ দিয়ে ক্থা আদায় করতে চাইছি।

সতর্ক হয়ে উঠন বুড়ো। 'কী?’
'আাুন নেণেছিন যখন, সে সময় মিস্টার আরগফের বাগানেে কাকে নুক্রিয়ে থাকতে দেখ্থেেন?

চপ করে রইল বুড়ো।
'দেখেছেন তো, নাiি?’'
মাথা ঝাঁালান রুড়ো।
বুকের মধ্েে কাঁুুনি তরু হয়ে গেন মুসার। ‘কাকে?’
‘‘অজন নয়।’
‘আপনি তখন কোথায় ছিলেন?’
সেটা বলব না। তবে আমি যেখানেই থাকি না কেন আরগফের কোন ক্ষতি করিনি।
'তাহনে বনতে অসুবিধে কি?'
চুপ করে রইল বুড়ো। মুসা ভাবল, এমনও হতে পারে, সকান বেনা তাড়া খাওয়ার পরেও সষ্ষ্যায় আবার হয়তো ডিম চুরি করতে গিত্যেছিন বুড়ো, লুক্রিয়ে ছিন সুযোগের অপেক্ষায়, পেটের খিদে বড় খিদে। জিজ্ঞেস করন, «াঁড়া চুন, বাদামী কোট পরা সুন্দর চেহারার কোন যুবকককে দেখেছেন? নীল নীन চোখ?
'অন্ধকারে তো আর চোখের রঙ চেনা যায় না। তবে ঝাঁকড়া চুল ছিল। ফিসফিস করে কারও সঞ্গে কথা বনছিন। যার সজ্গে বনছিন তাকে দেখিনি।

এইটা একটা সংবাদ বটে! টরিসের সঞ্भে আরও কেউ নুকিক়ে ছিন ঝোপে। তবে কি আাুন নাগানোয় দু-জন নোকের হাত আছে? দু-জন হলে আরেক্জন কে? মিন্টার দুর্গন্ধ?
'আর কিছ্ছ জানেন নাঁ আপনি, তাই না? আর কাউকে দেখেননি?’
আরেক দিকে তাকিয়ে নীরবে মাথা নাড়ন বুড়ো। উঠে দাড়িয়েও আবার বসে পড়ন। বলন, জুতো দিয়ে তো মন্তু উপকার করনে। খুব খিদে পেয়েছে। মা-র কাছ থেকে কিছু খাবার অনে দিতে পারবে?’

এমন করে বলন বুড়ো, মায়াই নাগল মুসার। বলন, ‘বসুন। দেখি, কিছু আছে কিনা।’

পুরো বাড়িটার চারপাশে একপাক ঘূরে এল কিশোর ও রবিন। নেট তেতর থেকে বন্ধ। বাইরে থেকে থোলা যাবে না। একটাই পथ, দেয়ান টপকাতে হবে।
'কি করি বনো তো?’ পরামর্শের জন্যে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।
দৌড়ে গিয়ে বাড়ি থেকে একটা बन নিয়ে এসো। ভেতরে ছুঁড়ে দেবে। তারপর ওটা থোজার ছুতোয় ঢুকে যাবে ভেতরে।'
'ুমি?’
'আমার ব্যথাশুনোর অবস্থা ভান না। দেয়ান টপকাতে গেলে নাগবে। ভেতরে দুকে কোনভাবে গেটটা খুন্ন দিও।

বन নিয়ে অল রবিন। রাগানটা যেদিকে আছে সেদিকেের দেয়ানের ওপর দিয়ে অন্যপালশ ছুঁড়ে মারল। একটা গাছ বেয়ে উটে দেয়ালে চড়ে বসল। नাফিয়ে নামন ওপাশে। দেখতে পাচ্ছে বনটা। একটা গোলাপঝাড়ের গোড়ায় পড়ে আছে। কিন্তু তুলন না ওটা সে। শব্দ করে খুজতে নাগন, ইচ্ছে, বাড়ির ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে আসুক।

একপাশের একটা জানানা খুলে গেল। উঁকি দিলেন একজন বদ্ধ। সারা মাথায় টাক, घাড়ের কাছটায় কেবন খুলি কামড়ে রয়েছে কয়েক গোছা চুন। নম্বা দাড়ি । চোখে ভারী পাওয়ারের চশমা। এত ভারী কাচ, তার ভেতর দিয়ে দেখলে অন্ঞাজাবিক বড় নাগে চোখগুনোকে।
‘অই, কি করহ?’’ জিজ্ভে করন্েন তিনি।
জানাनার কাছে গিয়ে দাড়ান্র রবিন। খুব ভদ্রভাবে বলন, "বন খুঁজছি;
‘পেয়েছ? ?
'ना।
জোরান এক্বলক বাতাস বয়ে গেল এই সময়। কাঁপিয়ে দিন মিন্টার ফোর্ডের নম্বা দাড়ি। ঘর থেকে একটা কাগজ উড়িয়ে এনে ফেলন জানালার বাইরে। হাত বাড়িঁযে ধরার চেষ্টা করেও পারলেন না তিনি। চশমাটা পিছনে নেমে এন্ নাক্ের ওপর।

দাঁড়ান, দিচ্ছি,’ উবু হয়ে:কাগজটা তুন্নে মিস্টার ফোর্ডের হাতে দিল রবিন। 'অদ্ডু তো কাগজটা, এমন কেন?’

সাধারণ কাগজের চেয়ে অনেক মোটা, হনদেটে কাগজটা হাতে নিয়ে প্রফেনর বলনেন, ‘র্টা পার্চমেন্ট। অনেক পুরাননা।’

পুরানো কাগজের প্রতি আা্রহ দেখানোর তান দেখিয়ে বনন রবিন, 'তাই নাকি, সার? কি কাগজ? কত পুরান্না? ইনটারেनটিং তো!

এই কয়েক কথাতেই খুশি হয়ে গেনেন প্রফেসর। বनলেন, ‘এটা आর রমন কি পুরানো। এর চেয়ে পুরানো কাগজ আছে আমার কাছে। ওওনো পড়ে পড়ে মানে বোঝার চেষ্টা করি আমি। পুরানো ইতিহাস জানার্ব চেৃ্টা করি।
"বলেন কি? সাংঘাতিক কাণ ড়ো! আমাকে দেখাবেন", স্যার? কোন অসুবিধে হবে না তো?’
 চাইনে ছোট্বেলা থেকেই শেখা উচিত। এসো।

आমার বन্ধু বাইরে দাঁড়িয়ে জাছ, স্যার। পুরান্নে কাগজ্জ তারও অনেক আগ্রহ। आমি দেখলে আর সে দেখতে না পারনে খুব দুঃখ পাবে। তाক निয়ে आजि স্যার?'
'যাও, যাও, নিল্যে রলো।'
 দিन। বাইরেরু দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। দুকে পড়़ন। জিজ্ঞেস ক্রন, "কি थनख?

জানাनার কাছে নেই প্রফেসর। সরে গেছেন। কিশোর<ে নিয়ে বারুন্দায় উঠন রবিন। ক<্যেক পা এলোতে না এগোতেই অনেক্টা পাখিন মত কিচির মিচির কবে বনে উঠন রক্টা মহিনা কন্ধ, ‘এই, কে তোমরা? কি চও?

এই মহিনাই মিলেস টপার, जনুমান ক্রন রবিন। প্র<ফ户্সর সাহেব যে उদেরকে তার স্টাডিতে ঢোকার অনুমতি দিচ্যেছেন, জনাन সে।


‘বनलिন তো’
'ক্ত্তু মিস্টার आরায় ছাড় তো आার কাউকে ও ঘরে দুকতে দেন না তিনি। ঝাড়া করার পর তিনিও আলেননি আর।
 आদাল্যের চেটা করুল কিণোর।
 ক্রে তর্র মুষ দদখা ছেড়ে দেবেন। आার যাব্বন না ও বাড়িতে। এইবার

 তাঁর উচिত হয়नि।
'খ্য जা মানুষ বুঝি?'




বেব্রিয্যেছিনেন, ছ-টার সময়, হুটতে। রোজই प্র সময় বেরোন। ফিরে


অকে অन্যের দিকে তাবান রবিন ও বিণোর। তাহনে সেদিন বিকেনে


‘আপনি কি আ৩ন দেখেছেন？’ মিসেস টপারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কিস্তু জবাব পাওয়ার আগেই দরজায় দেখা দিলেন প্রফ্সে। ছেলেরা এত দেরি করছে কেন দেখতে অসেছেন। স্টাডিতে যাওয়ার জন্যে ডাকনেন।
＇পা মুছে যাও，＇সাবধান করন মিসেস টপার।
স্টাডিটা এত বেশি অগোছান，কাগজ，বইপত্র এমন করে পড়ে আছে，না মাড়িয়ে হাটাই মুশ্শিন।
‘রর ডেতর দিয়ে হাটেন কি করে？’ রবিন বনন，＇তছিয়ে দেয়ার মানুষও নেই নাকি？’
＇আছে，＇চশমাটা নাকের ডগায় নেমে এসেছে，তুনে দিনেন মিস্টার ফোর্ড।＇মিসেস টপার তো গোছাতেই চায়，আমিই দিই না। এই একটা ঘরের দিকে নজর দিতে মানা করে দিয়েছি তাকে। অসো，হাতে তৈরি কাগজের ওপর নেখা একটা বই দেখাই তোমাদের। এটা নেখা হয়েছে．．．কত সানে যেন ••খালি ডুনে যাই। দাড়াও দেখে নিই। সানটা আমিই ঠিক বনেছি， কিন্তু আরগফটা অহেতুক তর্ক করে। গোলমাল করে দেয় সব। তাতেই তো ভুলত্ো হয়ে যায় আমার।＇
＇আমার নাম কিশোর পাশা；＇হাত বাড়িয়ে দিল সে।＇ও আমার বন্ধু， রবিন মিনফফার্ড। পুরানো ইতিহাসে খুব আগ্রহ আমাদের।’
‘খুব ভান，সে জন্যেই ঢুকতে দিলাম তোমাদের，’ হাতটা ধরনেন প্রফ্সের।＇আমি প্রফেসের হেনরি ফোর্ড। ইতিহাস，প্রানো ভাষা，এ সবের বিশেষজ্ঞ। ভুন আমি করি না，অথচ ওই আরগফ্টা．．．’
＇দ－তিন দিন আগে আপনাদের খুব ঝগড়া হয়েছিল，না？’ আচমকা প্রশ্ন করল কিশোর।

নাকের ওপর থেকে চশমাটা খুলে নিলেন প্রফেসর। াঁাচ মুছে আবার নাকে বসালেন। তাকালেন পুরু কাঁচের ভেতর দিয়ে।＂乡াঁা，হয়েছিন। ঝগড়া আমার একটুও ভাল নাগে না। আরগফের বুদ্ধি আছে，মেজাজটা यদি आরেকদু ভান হত．．．আমার সঙ্গে কোন কিছুতেই যেন একমত হতে পারে না। এই দনিनটার কথাই ধরো••’ নিচু হয়ে কত্ডেো কাগজ তুলে নিলেন প্রফ্সে।

একনাগাড়ে বকবক করে ণেলেন তিনি，ছেলেদের বোঝাতে লাগলেন ওতে কি আছে，কিন্তু অকটা বর্ণও বুঝল না ওরা। প্রফ্সের তো ভাবলেন গভীর आগা নিয়ে খনছে ওরা，খুশিও হলেন উৎসাহী শোতা পেয়ে，লেকচার দিয়ে চনলেন।

বিরক্ত হয়ে উঠতে নাগन দূই গোয়েন্দা। তাক থেকে জারেゃটা দলিল নামিয়ে আনতে যেত্তই ফ্সিফিস্স করে রবিনকে বলন কিশোর，আমি তাৰকে আটকে রাখছি। তুমি হনঘরে গিয়ে দেথো，রবার সোনের জুতোজোড়া পাও কिना ।

বেরির্যে গেন রবিন।
ফির্রে এলেন প্রষ্সের।＇ওই ছেলেটা কোথায় গেল？কি যেন নাম

ররবিন। বাথরুমে গেছে।'
লেক্চারটা চলন এবার কিশোরের ওপর।
হলঘরে দেয়াল আলমারিটার সামনে অসে দাঁড়াল রবিন। মিসেস টপারের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। পাল্না খুলুলन সে। নানা রকম জুতো-বুট, গলোশে ভর্তি একটা তাক। অনেক্গুলো কোট আর ছড়ি রয়েছে। জ্রেতোগো উল্টে উল্টে দেখতে লাগল সে। সাইজটা মনে হয় ঠিকই আছে, কিন্তু রবার সোলের চারক্েোনা নকশা কাটাওয়ালা জুতো আর পায় না।

পেয়ে গেল হঠাৎ করেই। এক্টা তাকের ভেতরের দিকের কোণে। যেন ইচ্ছে করেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওখানে। টান দিয়ে কাছে এনে উল্টেই স্থির হয়ে গেল। बই তো পাওয়া গেছে! কিশোরের আঁকা ড্রয়িংটার সগ্গে মিলিয়ে দেখা গেলে নিচ্চিত হতে পারবে। কিন্তু নেবে কি করে?

বেশি চিন্তা করার সময় নেই। একটা জুতো তুনেে ঢুকিয়ে ফেলন গায়ের জারসির মধ্যে। বেঢপ হয়ে ফুনে রইন জায়গাটা। কিন্তু নুকানোর আর কোন ভাল জায়গাও নেই। আলমারির দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেরোতে গেল ঘর থেকে। পড়ন মিসেস টপারের সামনে।
'ও ঘরে কি করছিলে?’
‘বা-বাथরুম...' কুঁজো হয়ে গেন রবিন। দু-হাত তুলে আনन পেটের কাছে, জুতোটা ঢাকার জন্যে।

মিসেস টপারের হাতে একটা টে, তাতে বনরুটি আর দুষ, প্রফেসরের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। রবিনের পেটের দিকে অতটা থেয়াল করল না। বুঝতে পারল না কিছু নুকানো আছে ওখানে।

প্রফ্সেররর ঘরে ঢুকে টেটা এক্গাদা বইয়ের ওপর নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল মহিলা।

রবিনের পেটের দিকে চোখ পড়তেই চোখ সরু করে ফেন্লল কিশোর। - ইশারায় জিজ্ঞেস করন, 'পেয়েছ?’

মাথা কাত করে ইশারায়ই জবাব দিল, 'পেয়েছি!’
আর প্রফেসরের 'লেক্চার শোনার দরকার নেই। তাড়াতাড়ি রুটি আর দুধ খেয়ে নিতে লাগন দূই গোয়েন্দা। কিন্তু খেয়ালই নেই প্রফেনরের। তিনি তার লেকচার দিয়েই চলেছেন।

দরজায় আবার উকক দিল মিসেস টপার। খেতে বলল প্রফ্সেরকে। তবু তিনি ওনলেন না । শেষে মিসেস টপারকে ঢুকে তাঁর হাত থেকে কাগজগুলো কেড়ে নিয়ে খাবারের প্লেট ধরিয়ে দিতে হলো হাতে। বলল, ‘এখনও আপনি নাস্তাই করেননি, ভুলে গেছেন?' ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আগে অতটা অমন ছিলেন না। মিস্টার আরগফের বাড়িতে আগুন নাগার পর থেকে इয়েছেন। মনে হয়, কিছू একটা যেন ভাবনায় ফেনে দিয়েছে তাঁকে।'
'দেবে না,' নাকের ওপর নামানো চশমা ঠঠনে তুলে দিয়ে গেনাসে চুমুক দিनেন প্রফেসর। অতঞুনো দামী দলিন পুড়ে গেল•••দাম জানো ওખ্জনোর?

লাখ লাখ ডনার। বীমা করানো আছে，টাকা পাওয়া যাবে，কিন্তু তাতে কি？ কাগজঞ্ো তো আর পাওয়া যাবে না।
－মিন্টার ফোর্ডকে খাওয়া ওরু করিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেন মিসেস টপার। কাগজ নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। রান্নাঘরে জরুরী বাজ পড়ে আছে।
＇ওই কাগজ নিয়েই সেদিন সকানে ঝগড়া করেছিলেন নাকি মিস্টার আরগফের সঙ্গে？＇সুযোগটা ছাড়ন না কিশোর，জিজ্ঞেস করে বসন।

দাম নিয়ে করিনি，লেখা নিয়ে করেছি। আমি শিওর，এওুলো লিতেছিন ইউলিনাস নামে একজন নোক，কিন্তু আরগফ মানতে রাজি না। আরেক্টা দলিनের ক্থা আমি বনলাম，তিনজনে লিঢ্ছে，জে সেটাও মানবে না। তক্ক করে না পেরে রেগেমেগে যা তা বনে গালিগালাজ করন আমাকে। তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বনন। ওর এ রকম মৃর্তি আর দেখিনি，ভয়ই থেয়ে গিয়েছিনাম। কাপজ্তলো ফেনেই পালিয়ে এনাম।
＇আফেন नাগার কথা ক্থন জানनেন？＇
＇পরদিন সকানে।＇
‘বিকেনে যখন হাটতে বেরোলেন，মিস্টার আরগফের বাড়ির কাছে নিষ্য় যাননি？গেলে তো আঔনটা দেখতেই পেতেন।

বনরুচিতে কামড় দিতে গিয়েও থমকে গেলেন প্রফেসর। কাঁচের তেতর দিয়ে তাকালেন কিশোরেরের দিকে। পুরু নেন্সের ওপাশে তাঁর অন্মাভাবিক বড় হয়ে যাওয়া চোথের দিকে তাক্যেয়ে ঢোক গিলন কিশোর।
＇প্রল্ন করা কি তোমার ষভাব নাকি？’ প্রফেস্সরের ক্ঠঠ্নর বদনে গেছে।
ননা••রই কৌতৃহল আরকি．
হাসলেন প্রফেস্র।＇পুরানো ইতিহাসে আগ্যহ না দেখিয়ে সোয়েন্দাগিরি নিয়ে থাকো তুমি，ভান করতে পারবে।＇রুটি মুখে পুরনেন তিনি।

অ্তস্তির নিঃশ্বাস ফেনন কিশোর，প্রফেস্ তুহনে সন্দেহ করেননি।
＇কৌহৃহন थাকা ভাল，＇রুটি চিবাতে চিবাতে প্রফ্সের বললেন，＇শেখা সহজ হয়। হঁঁা，কি যেন জিজ্ঞেস করেছিলে？’

আগুন লাগার দিন হাটতে বেরিয়ে মিস্টার আরগষ্ের বাড়ির কাছে গিয়েছিলেন？
＇মনে করতে পারছি না। অনেক কथাই আমার মনে থাবে না। তবে বাড়াটা যে আমার মাথা গরম করে দিয়েছিন，ওটা মনে আছে।＇

খাওয়া শেষ হনো। আর একটা মিনিটও বসন না গোয়েন্দারা，সঘ্য করতে পারবে না প্রফেসরের ঢ়লকচার। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিত়ে বেব্রিতে চनে এन।

গোলাপঝাড়ের গোড়া থেকে বলটা তুনে নিল রবিন। ঢেটট় fিel হাঁটতে হাটতে বনन，তোমার শেষ প্রশ্নটায় বেমন ঘাবড়ে পিয্যেছির্লে

 ভুলে গেছেন।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটন একবার কিশোর। বলন，ত़ঁার মত একজন মানুষ এ বাজ করতে পারেন বলে মনেই হয় না। তোমার জারসির নিচে কি？ জूতো？
＇乡্যা। রবার সোন，চারকোণা নকশা কাট।＇

## বারো

একবার দেখ্খই মাথা নাড়ন কিশোর，＇না，এই জুতো না।＇
কিন্তু রবিন আর মুসার ধারণা，এটাই। ছাউনিতে এসে বসেছে ওরা সবাই।

মাসা জিজ্ঞেস করল，‘এটা নয়，কেন মনে হছ্ছে তোমার？’
＇মাপটা সামান্য ছোট，＇জবাব দিন কিশোর।
‘বেশ，এখনই প্রমাণ হ＜্যে যাবে।’ বোর্ডের আড়াল থেকে নকশাটা বের করে জনতে উঠন মুসা।

নকশার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেন কিশোরের কথাই ঠিক। হতাশ হয়ে মুপ করে রইন রবিন，এত ৪户্ট মাঠে মারা গেন। কি ঝুকি নিয়েই না জুতোটা গনেছে সে！
＇গোয়েন্দা হওয়া যেমন মজার，তেমনি কঠিন，তাই না？’ ফারিহা বনन। যেন তার সন্সে সঙ্গত কর্রার জন্যেই টিট বললল，＇খোক！＇
＇চুপ！＇ধমক নাগান মুসা। ‘খানি বেশি কথা！’ বার বার এ ভাবে হতাশ হতে তারও ভান লাগছে না।
‘ওকে ধমকানে তো আর সমস্যার সমাধান হবে না，’ কিশোর বনন। ＇গাঁ，এবার তোমার কথা বনো। ভবঘুরেটা রসেছিন？’
‘এনেছিন，’ আবার উজ্জ̧ল হয়ে উঠন মুসার মুখ। যা যা বলেছে বুড়ো， দ्रशত জानान।
＇তার মানে আরও ঘোরান হয়ে উঠল রহস্য，’ কিশোরের মুখ দেখে মনে হলো এই জটিলতায় সে মজাই পাচ্ছু। তার এই আচরণ কেমন রহস্যময় লাগল রবিন ও মুসার কাছে।

মুসা বলন，＇টরিসকে ঝোপের মধ্যে লুকিত়ে থাকতে দেখ্ছে বুড়ো， ফিসফিস করে কারুও সজ্গে কথা বনতে ঈনেছে। সেই লোকটা কি প্রফেসর ফোর্ড？কি মনে হয়？সেদিন বিকেনে নাকি হাটতে বেরিয়েছিলেন？দু－জনে মিনে আগুন লাগানোর মতনব করেননি তো？’
＇ক্যততে পারেন，’ চিত্তিত ভभ্সিতে বলন’ রবিন। ‘অকে অন্যকে হয়তো চেনে তার্রা। দू－জনে মিলে ঠিক করেছেন বুড়ো শকুনটাকে খানিকটা শিক্ষা দেবেন। কিন্তু সেটা প্রমাণ করব কি করে আমরা？’
＇ফোর্ডের সজ্গে আবার দেখা করতে হবে আমাদের। জুতোটাও রেশে আসতে হবে তার জালমারিতে। চूরি করা জিনিস রাখব না আমরা，সেটা ৫－ঝামেনা

অন্যায়। आচ্ছা, আসার পথে ঝামেনাকে দেখেছ?’
মাथা নাড়ন রবিন আর কিশোর। দেখেনি, দেধতে চায়ও না ওই ভয়ানক নোকটাকে।

এরপর কি করা যায় তাই নিয়ে আলোচনা চলन। অনেক खটিন্ত এখনও রয়ে গেছে। কে যে কাজটা করেছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আলোচনা করতে গিয়ে টরিসের ওপরই সন্দেহটা জোরদার হচ্ছে।

কিশোর বলন, ‘পনির সঙ্গে দেখা করা দরকার। টরিসের সক্গে তার একটা ঘনিষ্ঠতা আছে বোঝা যায়, নইলে চিঠি লিখে সাবধান করতে যেত না। আমার মনে হয়, সে কিছু বনতে পারবে।'
'ক্ক্তু সেদিন বিকেকে তো বাড়ি ছিন না পলি,’ বলল রবিন। 'ত্খন তার ছুটি ছিন।

ছুটি থাকনে যে ফিরে গিয়ে বাগানে নুকাতে পারবে না এমন তো কোন কथा নেই।’

দদর!’ বিরক্ত হয়ে বলन মুসা, ‘এখন মনে হচ্ছে, গौয়ের অর্ধ্ধে নनाকই যেন গিিয়ে লুকিয়ে বসেছিন বাগানে। যার ক্থা ওঠে, তাকেই সন্দেহ হয়! এখন नিলিকেও হচ্ছে।'

মাথা নাড়ন কিশোর, আমার সন্দেহ হচ্ছে না ওকে, তবে অনেক কিছ্হ যে জানে, এ ব্যাপারে আমি নিস্চিত। ওর সঙ্গে দেখা করতে তোমার আপত্তি आছে?'

ত্তা থাকবে কেন? রহস্যটা ডেদ করতেই হবে। তো, কখন যাচ্ছি? ফোর্ডের জুতোটাই বা ক্থন ফেরত দিতে যাব?’
‘রাতু ছাড়া আর হবে না। দিনে আবার ও বাড়িতে ঢুকনেই সন্দেছ করে বসবে মিসেস টপার, প্রফেসরও করতে পারেন।
'কিন্তু রবিন তো রাতে বেরোতে পারবে না। ওর মা দেবেন না। বেরোনে মৃরি করে বেরোতে হবে। তার চেয়ে রক কাজ করি চনো। ডুমি আর আমিই যাই। তোমার চাচা-চাচী তো কিছু বলেন বনে মনে হয় না তোমাকে...'
'নাহ্, আমাকে বিশ্ধাস করে, খারাপ কিছু করব না জানে। চাচী অতটা जাধীनতা অবশ্ঠ দিতে চায় না, তবে চাচা মানা করে না কোন কিছুতে।'
'তার মানে তোমার বেরোতে অসুবিধে নেই। তবে আমাকে চুরি করেই বেরোতে হবে।
'आমিও আসতে পারি,' রবিন বনল। 'না হয় নুক্রিয়েই এলাম...'
'নাহ্, দরকার নেই। অত নোক যাওয়া নাগ‘বে না, আমরা দু-জনই যঝেষ্ট। ধরা পড়নে অহেতুক বকা ৃনবে, কেন বেরিয়েছিলে জানাতেই হবে তোমাকে। আমাদের গোয়েন্দাগিরির কথা যাবে ফাস হয়ে, সব বন্ধ করে দেয়া হবে তখন।
'তুমিও তো ধ্রা পড়তে পারো?’
তা পার্রি। उবে দু-জনের বুঁকি নেয়ার চেয়ে একজনের নেয়াই ডান।
‘ঠিক আছে, যা ভান বোঝো। পলির সজ্গে দেখা করতে যাচ্ছি কখন?’
'দুপুরের খাওয়ার পর। ণখয়েই চনে আসবে। কিশোর, ত়োমার ব্যথাঢ়ো কেমন?
'ভাनই।'
উঠতে যাবে কিশোর, এই সময় ফারিহা জিজ্ঞেস করল, ‘এবার কোন কিছুর চেহারা হয়নি?’
'হবে না কেন?’’ হাসল কিশোর। ‘একটা হয়েছে হলদে রঙের কুকুরের মাথার মত দেখতে।'
'তাই নাকি!’ তিনজনেই আগ্রহী হয়ে উঠন দেখার জন্যে। ফারিহা অনুরোধ করন, 'দেখাবে?’

অগত্যা শার্ট খুলে দেখাতেই হনো কিশোরকে। অবাক হলো দর্শকরা। সত্যিই, আঘাতটা দেখতে হবহু একেবারে টিটুর মুখের মত! আশচর্য! এই ছেলেটার সব কিছুই কেমন অদ্ুত!

খাওয়ার পর আবার মুসাদের ছাউনিতে জয়ায়েত হলো গোয়েন্দারা। তারপর দল বেঁধে বেরোল আরগফের বাড়ির উল্mেশে। কিটির জন্যে কাগজে মুড়ে আবার মাছ নিয়ে নিয়েছে রবিন। বার বার তার হাতের কাছে যাচ্ছে, আর প্যাকেটটা Є゙কছে টিটু।

বাড়ির কাছাকাছি হতেই দেখল গাড়িতে করে চনে যাচ্ছেন আরগফ। थুশি হলো ওরা। তাঁর সামনে পড়ার ভয়़ আর থাকন না। এখ़ন দু-জনে আটকে রাখবে মিসেস্ড ডারবিকে, আর অন্ঠ দু-জন কথা বনবে পলির সজ্গে।

তবে ওদের ভাগ্য আজ খুবই ভান, মিসেস ডারবিও নেই বাড়িতে। সুতরাং টিটুকে নিত্যেও বিপদে পড়ুতে হলো না। রান্নাঘরে একা বনে আছে পনি। ছেল্লেমেয়েদের দেখে খুপি হলো। বলन, দদাড়াও, বেড়ালખুলোকে হনঘরে আটকে রেখে অসি, তাহনে কুকুরটা ঘটর ঢুকতে পারবে। কি নাম ওর?
‘টিটি,’ ফারিহা জানান।
‘বাহ, ভান নাম, সুন্দর নাম। ৰই টিটু, হাড় খাবি?’
শিগগিরই বেড়ালঙুলো মাছ চিবাতে লাগল হলঘরে বসে, আর রান্নাঘরের মেঝেতে হাড় চুষতে লাগল কুকুরটা। ছেলেমেয়েদেরকে কিছু চকনেট বের করে দিন পানি। মিসেস ডারবি না থাকায়, খ্বরদারি করার কেউ না থাকায় আনन্দে আছে মেয়েটা, মনটন ভান।
'আপনার ...' అরু করতে গেল্ণ মুসা।
'বनেছি না আপনি বলবে ন্,া,' বাধা দিন পলি।
'ওহ্, মনে থাকে না। বড়দের আপনি বলতে বনতে অভ্যাস হয়ে গেছে তো। জাচ্ছা, यাক। তোমার চিঠিটা টরিসকে দিয়ে এসেছি।'
 ভুনে গেছিনাম। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। জানো, ওই শয়তান পলিশটা


‘টরিসই আগুন লাগিয়েছে, এ কথা বলেছে নাকি ফগ?’ জানতে চাইল রবিন।
'ফগ কি আর একা বনে, অনেকেই বলে এ কথা। কিন্তু এটা ঠিক নয়।'
'তুমি জানলে কি করে?’ আচমকা প্রশ্ন করে বসল কিশোর।
‘জানি,’ চোখ নামিয়ে ফেলন পলি।
‘কিন্তু তোমার. তো জানার কথা নয়। আগুন লাগার সময় ছিলে না এখানে। কি করে জানরে?'

দ্বিষা করতে লাগল পলি। শেষে বলল, 'বলব সব কথা, কিন্তু যীఆর নামে কসম খেয়ে কথা দিতত হবে তোমাদের, এ ‘ কথা কাউকে বলবে না।’

কনম খৈতে মুহৃর্ত দেরি করল না কেউ।
ভাবনার ছাপ দূর হয়ে গেন্ল পলির চেহারা থেকে। 'কি করে জানनাম জিজ্ঞেস করছ তো? বিকেল পাঁচটায় ওর সঙ্গে দেখা করেছিলাম আমি, ভ্রকন্গে ছিলাম রাত দশটা পর্যন্ত।’ •

হা করে তার দিকে তাকিয়ে রইল গোয়েন্দারা। এটা একটা খবর বটে!
'সবাইকে সে কথা জানালে না কেন তাহলে??’ জিজ্ঞেস করন মুসা। 'টরিসকে সন্দেহ করত না আর কেউ।'

চোখে পানি ৭সে গেল পলির। ‘বলার উপায় নেই। আমার এখনও বিয়ের বয়েস হয়নি, ইচ্ছে করলেও কাউকে বিয়ে করতে পারব না। কিন্তু টরিসকে আমি ভালবাসি, সে-ও আমাকে ভালবাসে। আমার বাবা ওকে দেখতে পারে না। বनেছে, ওর সঙ্গে আমাকে দেখলে পিঠের ছাল তুলবে। মিসেস ডারবি এ কथা জানে, আমাকে ভয় দেখায়, টরিসের সঙ্গে আমাকে মিশতে দেখলে বাবাকে বলে দেবে। ফनে ওর সঙ্গে মিশতে পারি না আমি, এ বাড়িতে যখন ছিন, এত কাছাকাছি; তখনও কথা বলতে পারিনি।'
‘এ তো মধ্যযুগীয় অত্যাচার!’ বলল রবিন। ভয়াবহ ওসব অত্যাচারের ক্থা বই পড়ে জেনেছে।

কিশোর বলল, 'সুতরাং যেই তননে’ টরিসকে সন্দেহ করছে সবাই, ভয় পেয়ে গিয়ে তাকে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে চিঠি লিখলে?’
'হ্যা। সে রাতে ঢে ওর সঙ্গে বাইরে গিয়েছিলাম এ কথা তনলে বাবা আর আস্ত রাখবে না আমাকে। মিসেস ডারবিও আমাকে কাজে রাখবে না। তার প্রচর ক্ষুতা এ বাড়িতে। মিসেস আরগফকে যা বলবে তাই ওনবেন।
'টরিসের সঙ্গে কোথায় গিয়েঁিলে?'
‘তার বোনের বাড়িতে। ইয়োলোস্টোনের কাছেই থাকে। সাইকেন নিয়ে সিয়েছিলাম। পথে একজায়গায় অপেক্মা করছিল টরিস। সেদিন বিকেনে চা খখয়েছি তার বোনের বাড়িতে, রাতের খাবারও খৈয়েছি। তার দুলাভাই বनেছে চিন্তা না করতে, আররেকটা চাকরি জোগাড় করে দেয়ার চেষ্টা করবে।'

পলিंর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাক্যেয়ে আছে কিশোর। ভব্যুরে বুড়ে বনেছছ,

 মিষ্েেটা বে বনছে? পনি, না বুড়ো?




 ঢপত না রতাবে। বনन, দেণ্খা, মিথ্যে বনে নুুাতে পারবে না। টরিসকে


आতক্চিত দৃষ্টিতে কিশোর্রের দিকে তাকিয়ে রইন পনি। অসস্ষব! কি ক্রে দেখবে! দেখতে পারে না!'
'কিন্ত দেশ্যেছে;
 বোন ছিন রানাম্রে। মিস্টার আরাফ বাড়িতেই ছ্রিনেন না, শোফারু ছিন না, সাহেবকে आনiে স্টেশনে পিট্যেছিন।
‘এ সব ক্था पूমি জনनন कि করে? তুমি তো ছিনেই না এथानে।
 ম্যুার মনে হনো, উকিন, সিননেমায় উকিনরে জজরা করতে দেখেছে; আর




 శ্থল়াহ, কাউকে বনবে না। বनবে না ঢো?'

মাथা নাড়ন গগাt়্েন্দারা, বनবে না।
পनि বनন, টরিস্সের সঙ্ে দ্দো করতে বেনাম আমি সাইকেন নিয়ে। आমাকে বনन সে, তার কিছू জিনিস এ বাড়িতে চেলে ঢেছ্ছ। কিন্তু নিতে





 চনে অরোছ এখানে। সাইকেন বেড়ার বাইরে রেরখ ঢেতরে দুকনাম।
 কেউ আলে কিনা।
‘তারপর?’ জানতে চাইন কিশোর। ভবঘুরের কথার সজ্গে পলির কথা মিনে যাচ্ছে। বুড়ো বলেছে, ঝোপের মট্যে কারও সক্গে ফিসফিস করে ক্থা বলেছে টরিস।
‘খানিক পরেই বুঝতে পারনাম, মিসেস ডারবির সজ্গে কথা বলছে তার বোন। বসে আছে তো আছেই, নড়ার আর নাম করে না। টরিসকে বললাম,
 নিজ্রেকেই যেতে হবে। তখন আমি নজর রাখতে নাগলাম, সে বেরিয়ে গেন ঝোপ থেকে। পা টিপে টিপে গিয়ে রকটা てোলা জানানা দিয়ে ঘরে ঢুকন, জিনিসঔন্লো নিয়ে এসে আবার पুকন ঝোপে। আরও কয়েক মিনিট অপেকা করে কাউকে আসতত না দেখে বেরিয়ে পড়লাম আমরা, চনে এলাম সাইকেনের কাছে। একটা জনপ্রাণীকেও চোখে পড়ল না।'
'টরিসকে কটেজের কাছে যেতে দেখোনি?’
'না। जে যায়নি।'
‘匹ত শিওর হচ্ছ কি করে? তোমাকে না জানিয়েও তো যেতে পারে?’
'হচ্ছি, তার কারণ, যেখানে বসেছিনাম, কটেজের কাছে যেতে হলে আমার চৌখ এড়িয়ে যেতে পারত না কিছুতুই। তাছাড়া গিয়ে জিনিসওুনো নিয়ে আসতত তিন্ন মিনিটের বেশি সময় নেয়নি নে, আগুন লাগানোর সময় কোথায়? সবচেয়ে বড় কথা, আমার টরিন এ রকম জঘন্য কাজ করতেই পারে না!'
‘হঁ,' মাथা দোনান মুসা, ‘তাহন্ন. টরিসকেও সন্দেছ থেকে বাদ দিতে হচ্ছে। 'िनন্তু তোমার জঘন্য কাজটা তাহলে বে কর়ন?’
'বাকি আছে ফোর্ড,' কোন রকম ভাবনা-চিন্তা না করেই বলন ফারিহা, 'সে-ই করেছে।'

কথাটা ঙেনে চমকে গেন পলি। বড় বড় হয়ে নেল চোখ। মাছের মত একবার হাঁ করেই নিঃশব্দে বন্ধ করে ফেনন আবার।

ব্যাপারটা চোখ এড়াল না কিশোরের। জিজ্ঞেস করন, ‘কি হনো?’
'সে রাতে এখানে এসেছিন মিস্টার ফোর্ড, ও এ ক্থা কি করে জানন?’’
‘জেনেছে যে ভাবেই হোক। তাতে আপনি ‘অত অবাক হচ্ছেন কেন?’ পাল্টা প্রশ্ন করন কিশোর। আপনি তো বনলেন, কাউকে দেখেননি এখানে?'
'অমি দেখিনি, কিন্তু টরিস দেখেছে। জানানা দিয়ে पুকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরতনায় উঠেছিল। ওখান থেকে চোরে পড়েছে, বাগানের নেট দিয়ে চুপি চুপি দুকছে একজন লোক। মিন্টার ফোর্ডকে চিনতে পেরেছে সে।’

ঝট করে মুসার দিকে তাকাল রবিন, কথা হয়ে গেল চোখে চোখে। নিচের ঠোটে চিমটি কাটন কিশোর। বিড়বিড় করল, 'প্রফেনর সাহেব তাহলে দুকেছিনেন বাড়িতে...'

রবিন বলন, 'তুমি জিজ্ঞেস করায় ভুলে যাওয়ার বাহানা করে রড়িয়ে গিচ্যেছিনেনন সে জন্যেই। সত্যি কথ্থাটা বলতে চাননি।
‘তারমানে আখনটা সে-ই লাগিয়েছে,’ বলে উঠন আবার ফারিহা। 'আর

## কোন সন্দেহ নেই। নৈলাকটা ভান না, খারাপ।’

পলির দিকে তাকান কিশোর। 'আপনার কি মনে হয়? মিস্টার ফোর্ড आগুন নাগিয়েছেন?

জানি না। খুবই ভদ্রনোক তিনি। আমার সঙ্গে কখনও দুর্ব্যবহার করেননি। তাঁর মত নোক এ রকম কাজ করতে পারবেন বনে মনে হয় না।'

আরেকবার নিচের 乙ঠটটে চিমটি কাটন কিশোর। আনমনে বিড়বিড় করন, 'টরিসও নাগায়নি, মিস্টার ফোর্ডও যদি না হন, তাহলে কে?’

## তেরো

চায়ের সময় হয়ে ঢেন। বাড়ি ফেরার সময় হলো গোয়েন্দাদের। কারও কাছে সব ক্থা বनতে পেরে মনের বোঝা অনেক্টা হানকা হনো পনির। হানি ফুটন মুখে। তাকে অভয় দিয়ে বনन গোয়েন্দারা, সব কথা গোপন রাখবে, রুক্টা কথাও কারও কাছে ফাস করবে না। সে যেন চিন্তা না করে।

মুসাদের বাড়িতেই চা থেলো সবাই। চনে এন ছাউনিতে। আলোচনায় বসन।

রবিন বনন, 'আর কোন সন্দেহ নেই, মিস্টার ফোর্ডই কাজটা করেছেন। নইলে কিশোরের প্রশ্ন এড়ালেন কেন? মিসেস টপার বলল, আওুন নাগার পর ণেকেই কেমন ভয়ে ভয়ে আছেন তিনি, অপরাধ যদি না-ই করে থাকবেন, ভয় কেন?'
‘ণ্ত,’ মাথা ঝাঁকাল মুসা। ‘জুতার সাইজও মিলে যায়। যেটা এনেছ, সেটা পরে যাননি সেদিন, অন্টটা পরে গিয়েছিনেন, সেটাই খুরে বের করতে হবে এখন আমাদের।'
‘কার কোট থেকে কাপড় ছিড্ডেছে, সেটা বের করতে পারনেও হত’’ চিন্তিত ভঙ্ৰিতে বনন কিশোর। ‘রবিন, মিস্টার ফোর্ডের আনমারিতে ওই রঙের কোট দেণ্থেছ?

না। টরিসের পরনে দেদেছি।
‘ক্ন্তু তার কোটে কোন ছেঁড়া দেখিনি আমি,’ মুসা বলন।
‘‘ুঁ, জুতোটাই তাহনে খুঁজে বের করুতে হবে আগে,’ বলল কিশোর। ‘রমনও’ হতে পারে, লুকিয়ে রাখার জন্যে তার স্টাডিতে রেখেছেন, বইপত্রের আড়ানে। কারণ তিনি জানেন, সেখানে ওওুো মিসেস টপারের চোণে পড়বে না। ওখানে গোছগাছ করা নিষেষ।'
‘ठিক বনেছ,' তুড়ি বাজাল মুনা। 'আজ রাতে অবশ্ডই খুঁজব ওখানে।'
চূরি করে অন্যের ঘরে ঢোকাটা কি ঠিক হবে?’ ফারিহা বনন, অন্যায় दाজ!'
‘কিন্তু আমরা কোন অন্যায় করছি না,’ যুক্তি দেখান মুসা। ‘বরং অকজন যে অন্যায় করেছে সেটা বের করার চেষ্টা করাছি।
‘যদি ধরা পড়ে যাও?’ রাতে চুরি করে এ ভাবে আরেকজনের বাড়িতে ছুকতে যেতে চাওয়াটা পছন্দ হচ্ছে না রবিনের।
'সাবধান থাকব, যাতে না পড়ি।’
ক্থা বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে গেন। বাড়ি যাওয়ার জন্যে উঠন রবিন। কিশোরও উঠন। কুকুরটাকে ডাকন, 'টিৰু, আয়, যাই।'
'কিন্তু কি করে কোনখান দিয়ে ঢুক্ব, কটা সময়, সেটাই তো আলোচনা হনো না,' মুসা বनন।.'বলা याয় না, অনেকে যেমন রাত তিনটেয় ঘুমায়, মিস্টার ফোর্ডও ও রকম হতে পারেন। তাহলেই আর ঢোকা হবে না। সারারাত তো আর বাইরে থাকতে পারব না।
'না দেখলে জানতে পারব না কখন ঘুমায়,' কিশোর বলন। 'সাড়ে নটায় आমি ও বাড়ির সামনে হাজির থাকব। তুমি পেছনন দিয়ে দেয়াল টপকে ঢুকে গেট খুরে দিও। এক কাজ করো, জুত্তেটা আমাকে দিয়ে দাও, আমার কাছেই থাক। তোমার কাছে থাক্লে তোমার আম্মা দেখে ফেল্লতে পারেন কৈফিয়ত দিতে দিতে জান খারাপ হবে তোমার, হয়তো সব কিছুই পণ হবে।'
‘তা কথাটা মন্দ বনোনি,' অক্মত হলো মুনা। 'তুমি যে এসেছ, জানর কি করে?
‘প্ঁচার ডাক ডাকব। জন্তু-জানোয়ারের ডাক ভালই নকন করতে পারি আমি।’ মুখখর কাছে হাত জড় করে হঠাৎ হ-উ-উ• হ-উ-উ করে ডেকে উঠন কিশোর। এতই বাস্তব হলো ডাকটা, টিটুও ঘেউ ঘেউ করে উঠন, খুঁজতে ফরু করন পাখিটাকে।

কিশোরের এত ণুণ দেখে অবাক হয়ে ফারিহা বলন, 'তুমি অনেক কিছু পারো, কিশোর। তোমার মত এ রকম পারতে আর কাউকে দেখিনি।

মুখ্রে মীকার না করলেও মনে মনে সে কথা মানতে বাধ্য হলো অন্য দুই গোয়েন্দাও। পরিষ্কার বুঝ্েে ফেলেছে রবিন, নেতৃত্টা কিশোরকে ছেড়ে না দিয়ে উপায় থাকবে না মুসার।

সরাইয়ে ফিরে, কাপড় বদলে ডাইনিং রুমে এসে দেখল কিশোর, চাচা-চাচী বসে আছেন।

মেরিচাচী জিজ্ঞেস করলেন, ‘অত দেরি করলি? খখয়ে এসেছিস নাকি মুসাদের বাড়ি থেকে?
'না । তোমাকে ফেলে রাতের খাবারটা আর কোথাও খেতে ইচ্ছে করে না,' কি করে চাচীকে খুশি করতে হয় ভাল করেই জানে কিশোর, এই র্ৰ কথাতেই খুিি করে ফেনন।

কিন্তু কিশোরের চালাকিটা ঠিকই ধরে ফেললেন রাশেদ পাশা, কিছু বলनেন না, মুচকি হাসলেন খধ্রু একটা কিছু যে করে এসেছে তার ভাতিজা,
 সেইকুকে প্র夭্য় দিতে তাঁর আপত্তি নেই, খারাপ কিছু না করনেই হয়।

মেরিচাচী বললেন, 'আয়, বসে পড়. তোর জন্যেই বসে আছি।'
 কাটানোর জন্যে। সাড়ে আটটায় চাচা-চাটীর घররের দরজায় অলে দাড়ান।
 आর ভান नाগছ্ না। কাপড় বদলে निয়ে দরজজর ছিটকানি তেতর থথকে नाগিয়ে দিয়ে ঢিটুকে বনन, 'ুু থাক। পাহারা দিবি। আামার ফিরতে দেরি হতে পারে।

खানানা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এন সে। অগোন ফোর্ডের বাড়ির দিকে। জুতোটা নিয়েছে সজ্গে
 অন্ধকার হয়ে আছে। প্রফেসরের স্টাডির জানালা দেখা যায় না এখান থ্থেকে। রানাঘররের জনাनায় আানো, তার মানে মিলেস টপার জেগে আছে। ঢেড়িয়াম ডায়ান घड़িতে দেখन, সাড়ে ন’টl বাজতে এখনও অनেক দেরি। বেশি তাড়ততাড়ি চনে এসেছে। নৌটের কাছ থেকে সরে আসতে যাবে, এই সম্য
 নোক্টা, টেরই পায়নি। डীষণ চমকে নগন সে। হত থেকে খদে পড়ন জूতোঢ!

 এ্যানে কি করচছ??' পড়ে গাকা জুতেটার ওপর আলো পড়তে আরও অবাক रলেा, "এটা কি?’

রই জयাচিত বাধায় রেরগে ঢেন কিশোর। বনন, 'দদখতে তে জুত্োর মতই নাগছছ।
'কার জুতো? এপটা কেন? আরেক্টা কোথায?’’
"আমি.কি করে জানय?'


 एभ।

থামন না কিণোর। ফিরেও তাকান না। ঘুটতে ঘুটতে চলে এল মুসাদের বাড্রির কাছে। ফোর্ডের বাড়ির মত উদদ না এই বাড়ির দেয়ান। টপকাতে अनুবিধে হনো না তার। নাফ দিঢ্যে পড়ন অন্যপাশে। জোরে জোরে शॉপाष्शै।

ব大ে বলে জিরিয়ে নিল কয়েক সেরেণ। তারপর উঢ্ঠ দাঁড়িয়ে মৃখ্যে কাছে হাত জড় করে পপচচর ডাক ডেরে উঠন, হ-উ-উ-উ! হ-উ-উ-উ!'

## চোদ্দ

आবার চমকাতে হনো কিশোরকে। অন্ধকারে কাঁধ খামচে ধরল কেউ। পা টিপে টিপে বেছন থেকে এরে চেপে ধরেছে। কানের কাছে ফিসফিস করে প্রশ্ন, 'কি হয়েছে?'
'ও, মুসা।' মনে মনে নিজের কানকে গাল দিন কিশোর। ওঞুনোর কমতা যেন বড়ই কম, কিছু খনতে পায় না, মুসার আগমনও জানতে পারেনি।
'এখানে কেন?’
‘ওখানেই গিয়েছিলাম। ঝামেনা পেছন, থেকে এসে চেপে ধরল। কেড়ে নিন জুতোট।।
‘‘হৃহে, তুমি একটা গাধা! সবচেয়ে দামী সৃত্রটা ঢোয়ানে!’
‘আমি গাধাও নই, সৃত্রও হারাইনি। ওটা কোন সৃত্রই না। অতি সাধারণ একটা জুতো । পেছ্ন থেকে চেপে ধরন, কি করব? হাত ছাড়িয়ে যে পালাতে পেরেছি এই যথেষ ।
‘হুঁ’ এক মুহূর্ত চিন্তা করন মুসা। ‘কি করা এখন? যাব আবার? ঋামোটা আর কোন ঋামেনা করবে না তো?'

আবার প্রফেসরের বাড়ির কাছে গন দু-জনে। এবার পেছনন দিক দিয়ে। দু-পাশ থেকে দু-জনে এগোল গেটের দিকে, ঘুরে এসে অকটা জায়গায় মিলিত रবে। চোখে অনেকট়া সয়ে এजেছে অন্ধকার। কোনও ছায়ায় কোনও মানুষ<ে নুক্য়ে থাকতে দেখন না। তারমানে ফগ নেই, জুতোটা নিয়ে চনে গেছে।

রান্নাঘরের জানালায় আলো জানছে এখনও। ফিসফিন করে মুনা বলন, ‘আমি দেয়ান টপকাচ্ছি। নেট খুলে দিলে ঢুকবে।'

पুকতে কোন অনুবিধে হনো না। রান্নাঘর ছাড়া পুরো বাড়িটা অন্ধকার। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন প্রফেসর। ট্টাডিটা কোনদিকে দেখিয়ে দিন কিশোর। মু না বলন, আমি ঢুকছি। তুমি পাহারায় থাকো। কাউকে এদিকে আসতে দেখলে প্পেচার ডাক ডেকে আমাকে হুঁশিয়ার করবে।

টর্চ হাতে ঢুকে পড়ল মুসা। ট্টাডিতে চনে এল। বই আর কাগজপত্রে বোঝাই। চেয়ার, টেবিন, মেঝে, কোন জায়গা খালি নেই। দেয়ালের বুককেস বইয়ে ঠাসা। ম্যানটেলপিসের ওপরে বই। এই বইয়ের জঙ্গলের মধ্যে জুতোটা যে কোথায় পাওয়া যাবে, বুঝতে পারল না মুনা। খুঁজতে eরু করল একধার থেকে।

বই সরিষ্যে সরিয়ে তাকের পেছনে দেখতে নাগন। পেন না ওখানে । রাগজপত্রের মধ্যে এসে খুজতে eরু করন।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কারও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে কিশোরের মনে

হনো, হলঘরে দুকে আলমারিটাতে আরেকবার খুঁজনে মন্দ হয় না। রবিন পায়নি বটে, কিন্তু ভালমত খুঁজনে সে পেয়েও যেতে পারে আসন জুতোটা। দুকে পড়ন ভেতরে। আনমারির পান্না খুলে মাথা ঢুকিয়ে দিন।

জুতো থোঁায় எতই ব্যস্ত হয়ে পড়ন, সামনের দরজাটা আস্তে করে नाগির্যে বাইরে থেকে যে ছিটকানি না⿰িয়ে দেয়া হলো সেটা টেরই পেল না। ফনে সাবধান করতে পারন না মুসাকে।

স্টাডিতে पুকে সুইচ ঢিপে আলো জেলে দিলেন মিস্টার ফোর্ড। মুসাও তখন আরেক্টা তাকের মধ্যে মাথা চুকিয়ে দিয়েছে। আনো জুনার আগে জানতেই পারন না যে কেউ ঢুক্চেছে।

ঝ্ট করে মাথা বের করে দেখল দাঁড়িয়ে আছেন প্রফেেনর।
দীর্ঘ অকটা মুহৃর্ত অকে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন দু-জনে, তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর, 'চোর! চোর! ডাকাত! শয়তান ছেনে, আমি তোমাকে পুলিশে দেব!'

পালানোর পথ নেই। এতটাই বিমৃঢ় হয়ে পড়েছে মুসা, নড়ার চেষ্টাও করল না। দৌড়ে অসে তার হাত চেপে ধরনেন প্রফেনর। ওই বুড়ো হাড্ডিতে যে এতটা জোর থাকতে পারে কজ্পনাও করেনি সে। বলন, 'ছাডুন, প্লীজ, ছাডুন আমাকে! আমি চোর নই $\cdot \cdot \prime$

কিন্তু কোন ক্থা ఆনতে রাজি নন প্রফেসর। রেগে আগুন হয়ে গেছেন। তিনি ভেবেছেন তাঁর অমূন্য কাগজপত্রতুলো চুরি করতে এনেছে মুনা। টানতত টানতত তাকে নিয়ে চলনেন হনঘরের দিকে। মুসার সর্বনাশ করে দেয়ার হমকি দিচ্ছেন।

হনঘরে দাঁড়িয়ে প্রফেসরের চেঁচামেচি খনতে পাচ্ছে কিশোর। পাহারায় না থেকে সে নিজ্ঞে ঘরে ছুকে পড়েছে বলে নিজের চুল ছিড়তে ইচ্ছে করছে। তার ভুনের জন্যেই ধরা পড়েছে মুসা।
'শয়তান ছেনে! চোর! ডাকাত!’ বকেই চনেছেন প্রফেসর। মুনার কোন ক্থা কানে তুলছেন না। ঠঠনতে ঠেনতে তাকে তুলছেন সিড়ি দিয়ে। ওপরে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে ঢুকিয়ে তানা দিয়ে রেথে এলেন।

মাত্র গিয়ে বিছানায় ওয়েছিন মিসেস টপার, চিৎকার שतে ছুটে এল হলঘরে। সেখানে প্রফেনরকে দেখে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে।
'ডাকাত পড়েছে, আর কি হবে!' চিৎকার করে বললেন প্রফেনর। ‘চোর! আমার সমস্ত কাগজ চরি করতে অসেছিন!’

এমন ভঙ্গিতে বললেন তিনি, মিসেস টপার মনে করন, চোর অন্তত দুতিনজন। অবাক হয়ে জানতে চাইন, 'কোথায় ওরা?’
‘ধরে ওপরতনায় নিয়ে গিয়ে তালা দিয়ে রেরেছি! শয়তনন, আমার সক্গে চালাকি!'

আরও অবাক হয়ে গেন মিসেন টপার। দু-তিনটে চোরকে একা ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে ফেনেছেন মিস্টার ফোর্ড, বিশ্বাস করত্ত কষ্ট হচ্ছে।

উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন প্রফেসর। কাছে এসে তাঁর হাত ধরে ঝামেলা

এক্টা সোফায় বসিয়ে দিতে দিতে বলন，＇আপনি শান্ত হোন। চোরুুোকে তো আটকেই ফেনেছেন，পুলিশকে একটু পরে ফোন করনেও চলবে। কোকটোক কিছু রনে দিচ্ছি，飞খখ়ে ঠাণা হোন।＇

সোফায় এনিয়ে পড়লেন প্রফেসর। বুকের মৃ্্যে যেন হাতুড়ি পিটাচ্ছে। হাপাত হাঁপাতে বনলেন，＇আমার চোখ＜কে ফাঁকি দেবে，হু্যাহ্！ডাকাতি করতু আসা বের করে দেব না！

রান্নাঘরে দৌড়ে গেল মিসেন টপার। আলমারিতে নুকিয়ে থেকে সবই খনছে কিশোর। সে ভাবন，স্টাডিতে চনে গেছেন প্রফ্নের। সোফায় যে বসে आছেন，ভাবেনি। ভাবন，এই সুযোগে মাসাকে মুক্ত করে আনার চেষ্টা করবে। আনমারির দরজা থুলে দৌড়ে দিন সিঁড়ির দিকে।

শব্দ ஈনে ফিরে তাকালেন প্রফেসর। দেখে ফেনলেন কিশোরকে। চিৎকার করে লাফ দিয়ে উটেে ছুটে গেনেন।

স্থির হয়ে গেল কিশোর। আরেকটা ভুন করে বসেছে। তাকেও ধরে ফেন্লেে প্রফেসর।

ছাড়া পাওয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি তরুু করল কিশোর। ক্নিন্তু আজ যেন চোর ধরার নেশায় てেয়েছে প্রকেসরকে। অসুরের শক্তি ভর করেছে গায়ে। কিছুতেই তাঁর হাত ছাড়াতে পারন না কিশোর। হঠাৎ পিছনে পড়ে নেল দু－ জনেই। जिंড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়তে নাগন নিচে।

কিশোরের কপাল খারাপ，মেঝেতে এসে নিচে রইন নে। তার ওপর চেপে বসলেন প্রফেনর। চিৎকার করতে নাগনেন，＇আমার হাত থেকে পাनাবে，এতই সহজ！＇

নিচ থেকে গলা ফাটিত্যে চিৎকার করে উঠল কিশোর，＇সরুন্，সরুন，দম বন্ধ করে দিলেন তো আমার！শ্বাস নিতত পারছি না！＇

দররজায় অসে ভেত্রের দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ান মিসেন টপার। হাত থেকে ছেড়ে দিল দূব্বের ঢেলাস। হচ্ছেটা কি？পুরো বাড়িটাই কি ডাকাতে ছেয়ে গেন！চোখ বড় বড় করে দেখন，প্রফেনরের নিচ থেকে গড়িয়ে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে সরে যাচ্ছে একটা ছেনে।

চিৎকার করে ধ্মক দিল．মিजেস টপার，＇তুমি সেই ছেনেটা না，সকানে অসেছিলে！এত রাতে ঘরে কি করছ？？

অভিনয় ওরু করে দিল কিশোর। বিকট চিৎকার করে উঠন，মা গো， মরে গেলাম গো！＇ওপর থেকে তার চিৎকার שনে অবাক হয়ে গেল মুনা， ভাবন，পিটুনি লাগান্ো হয়েছে তাকে！বদ্ধ দরজায় কিন মেরে চেচচাতে নাগল নে। খোলো，খোলো，খুলে দাও！＇

অত চচচচামেচিতে থত্মত খখয়ে গেল মিসেস টপার，কি যে করবে বুঝতে পারছে না।

যেন প্রায় মরেই গেছে，এমন একটা ভঙ্গি করে মৃর্פা যাওয়া রোগীর মত গোঙাতে লাগল কিশোর। চোগ উল্টে দিয়েছে।

তাড়াতাড়ি তার কাছে অসে বসল মিসেস টপার। ইয়েছে কি？বনো না
'আমার বন্ধূকে ওপরতনায় রেখে এসেছে,' গোঙাতে গোঙাতে বনন কিশোর। তাকে নামিয়ে আনতে যাচ্ছিনাম, এই সময় आমকেে এসে ঝাপটে

 না গো••অমি মরে যাচ্ছি! জামার অই অবস্থা দেখสে আমার মা যে কি করবে আন্নাহ্ই জানে! মিস্টার ফোর্ডকে ছাড়বে না, কেস করে দেবে তার নামে। পুলিশে খবন্র দেবে।'
'কি এমন জখম করল! ওর মত একজন বুড়ো মানুষ তোমাকে जিড়ি

'মিথ্যে বলছি, না?' শার্ট খুলতে গিয়ে বিকট চিৎকার করে উঠন আবার কিশোর। ‘এই দেখুন না, কি করেছে! আরও দেখবেন, প্যান্ট খুলব?’

তাড়াতাড়ি মাथা নাড়ন মহিনা।
'তাহলে জনদি ডাক্তার ডাকুন, আমি মরে গেলাম!’
তাজ্জব হয়ে কিশৌরের बখ্ণণো দেখন মিসেস টপার। প্রফেসরও ঘাবড়ে গেছেন। বিচিত্র সব জখম, র巴ખুনো আরও অদ্রুত-नাन, সবুজ, হন্দদ। টোন জখমের রঙ যে অমন হতে পারে, জানতেন না । হা করে ওঞুনোর দিকে তাকিয়ে রইলেন দু-জনে।

মিসেস টপার বনন, 'কাজটা আপনি ভাল করেননি, মিস্টার ফফার্ড। একটা ছোেকে এ ভাবে মেরেছেন ••কি জবাব দেবেন এখন ওর মাকে?’

প্রফেসরও বোকা হয়ে গেছেন। জোরে জোরে ঢোক পিনলেন দু-বার। - মিনমিন করে কোনমতে বলনেন, দেৰ্খে, কোন মনম-টলম আছে কিনা। नाগিয়ে দাও।
'আনছি। आপনি পুলিশকে ফোন করুন।' ওপরতলায় আটকে রাখা ডাকাতদের কথা মনে করে বলন মিসেস টপার।

কিন্তু ফোন করার আর কোন আগ্রহ দেখা বগন না মিস্টার ফোর্ডের। 'পরে করা যাবে। আগে ছেলেওলোকে জিজ্ঞেস করো, এই অদ্যুত আচরণের মানে কি? রাত দুপুরে অন্যের ঘরে पুকতে এন ধকন?’’
'আগে আমার বন্ধুকে বের করে আনুন,' বলন কিশোর। ডাকাতি করতে आNिনি आমরা। অকদু মজা করছিলাম। ঠিক আছে, সব ভুতে যেতে রাজি आছি আমরা। আপনিও পুলিশকে ফোন করবেন না, আমিও আমার মাকে কিছু বলব না। জখমখ্গোও দেখাব না।'

কেশে গনা পরিষ্ষার করে নিলেন প্রফেসর।
তার দিকে তাকিয়ে মিসেস টপার বননেন, 'ডাকাত মানে তাহলে দুটো ছেনে! আর আপনি এমন ভঙ্গি করছেন যেন ভয়ঙ্কর সব ডাকাতে ভরে গোেে সারা বাড়ি। অত কিছু না করে আমাকে ডাকলেই পার়তেন।। চেচোমেচি হড়াহুডিও হতত না, ছেলেটাও ব্যথা পেত না এ ভাবে। আপনাকে নিয়ে যে আंমি কি করি!
'আমি ওকে সিঁড়ি থেকে ছूঁড়ে ফেনিনি!' উঠে দাঁড়ানেন প্রফেসর। মুসাকে আনতে রওনা হলেন।
«কইু পরেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এন মুসা।
মিন্সেস টপারও पুকন, মলম নিয়ে অসেছে। কিশোরের জখমে নাগাতে ৩রু করন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইন মুনা, কিন্তু কিছু বলল না।
'আশর্য!’ বিড়বিড় করছে মিসেস টপার, 'জখমের এমন রঙ হতে তো জীবনে দেখিনি!

গর্ব্বের সঞ্xে বলন কিশোর, 'জখমের ব্যাপারে আমি একটা বিম্ময়। একবার গোলপোস্টের সঙ্গে বাড়ি খেয়েছিনাম, জখমটা হয়ে গিত্যেিলন গির্জার ঘন্টার মত।
‘এত রাত্ আমার বাড়িতে কি করছ তোমরা?’ তীক্ষ কণ্ঠে জিজ্জে করনেন ফোর্ড। জখমের কাহিনী শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেইই তাঁর।

চুপ হয়ে গেল কিশোর। জবাব দিতে পারুন না। মুসাও চুপ।
'বলো না কি করছিলে?' মিসেন টপার বলन, চুরি করে पুকেছ, তার মানে ভান কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এখন লস্মী ছেলের মত বনে দাও ঢতা जব।'

তবৈ, চুপ করে রইল ছেলেরা।
đৈব্য হারালেন প্রফেসর, গেন মেজাজ খারাপ হয়ে। ধমকে উঠলেন, 'হয় বলো, নয়ত্তে পুলিশকে ফোন করব!'
'করুন। ওরা এসে দেখুক আমার জখমগেো••’’
'ওশ্ৰনো আজকে হয়নি,' মগজ ঠাণা হয়ে এসেছে প্রফেসরের, বুদ্ধিও পরিষ্কার হয়ে আসছে। জখম কেন সবুজ আর হনুদ হয়, জানি আমি, মিসেন টপার হয়তো জানে না।

চুপ করে রইল কিশোর । বুঝতে পারছে, ভাঁওতাবাজিতে আর কাজ হবে ना।

কনম বের করনেন প্রফেসর, 'নাম ঠিকানা বলো।’ ওদেরকে কথা বনতে না দেখে てেঁকিয়ে উঠলেন, 'জনদি বনো ! পুলিশকে তো খবর দেবই, তোমাদের বাবা-মাকেও দেব!'

ভয় পেনেও চুপ করে রইন কিশোর। সহজে পরাস্ত হতে চাইন না। কিন্তু বাবা-মার কথা ৫নেই কাবু হয়ে গেন মুসা, আज্রসমর্পণ করল। বলन, 'আজ সকানে নিয়ে যাওয়া একটা জুতো রাখতে এসেছিনাম আপনার আলমারিতে!'

রমন দुষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইন মিসেস টপার, যেন পাগন হয়ে গেছে ছেলেটে।
'জুতো?’ জানতে চাইলেন প্রফেসর, ‘কিসের জুতো? একট কেন? কি বनছ তুমি?’
‘র্রমন রকটা জুতো খুজছি আমরা যেটার সঙ্গে একটা ছাপ মিনে যায়।’
শ্রেতাদের জন্যে এটা আরও বিস্ময়কর। ডেক্কে কনম ঠুকতে নাগনেন

প্রফ্সে। 'খুনে বনো সব। কিছু বুঝতে পারছি না। এক মিনিট সময় দিনাম। রর মধ্যে না বললে পেলিশ এবং তোমার বাবাকে ফোন করব।'

কিশোরের দিকে তাকান মুসা।
কিন্তু কোন সাহায্য তাকে করতে পারল না কিশোর। নিরাশ ভঙ্গিতে মাथা নেড়ে বনन, ‘লাভ নেই। বনতেই হবে। তাতে যদি সাবধানও হয়ে যান, কিছু করার নেই ।
'তোমাদের কथার মাথামুত তো কিছুই বুঝতে পারছি না!' একটা করে কथা বনে ওরা, আর আরও বেশি করে অবাক হয় মিসেস টপার।
'সাবধান হয়ে যাব মানে?’ প্রফেনর জানতে. চাইলেন, ‘এ সব কথার অर्थ কি? এখন তো মনে হচ্ছে দূ-জনেরই মাথা তোমাদের পুরোপুরি খারাপ!’
'না, খারাপ না,' খ্কনো গনায় বনन মুনা। 'মিস্টার ফোর্ড, আমরা জানি আপনি আগুন লাগার দিন সন্ধ্যায় মিস্টার আরগফের বাড়িতে पুকেছিনেন।'

কथাটা প্রচণ ধাক্小া দিল প্রফেসরকে। হাত থেকে কলম খসে পড়ল। স্প্রিঙের মত नाফিয়ে উঠে দাড়ালেন তিনি। নাক থেকে খুনে বুকের ওপর ঝুলে পড়ন চেনে বাঁধা চশমা। কেঁঁপে উঠন দাড়ি। মিসেস টপারিকে দেখে মনে হলো, দাঁড়িয়ে থাকতেই পারবে না আর।
‘আপনি গিয়েছিছেনেন যে অন্রীকার করতে পারবেন?’ নিজেই জবাব দিল মুসা, 'পারবেন না। কারণ অকজন আপনাকে দেখে ফেজেছে। বনেছে আমাদেরকে।'
‘কে‥কে বনেছে!’ ঠিকমত ক্থা বেরোচ্ছে না প্রফেসরের।
'টরিস দেখেছে, আরগফের খানসামা। বিকেন বেলা তার ফেলে যাওয়া জিনিস নিতে ও বাড়িতে গিয়েছিন, দোতলার জানানা থথকে দেখেছে আপনাকে। পুলিশ যে ডাকতে চান, কি জবাব দেবেন তাদের কাছে?’
'মিস্টার ফোর্ড, আপনি এমন কাজ করতে পারনেন!' ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ন মিসেস টপার।

প্রফ্সেরও বসনেন আবার। নাকের ওপর তুলে দিলেন চশমাটা। মিসেস টপারের দিকে তাকিয়ে বনলেন, 'তুমি আমাকে সন্দেছ করছ? ভাবছ আমি আগুন লাগিয়েছি? অত বছর কাজ কর্ছ আমার কাছে, আমাকে চেনো না? কি করে ভাবতে পার্লে এ রকম একটা জঘন্য কার্জ আমি করতে পারি? তুমি জানো, রকটা মাছি মারার ক্ষতা নেই আমার।'
'েেটাই জানতাম। তাহনে বনুন, ও বাড়িতে গিয়েছিলেন কেন? সত্যি কথাটা বनूন, आমি আপনার সঙ্গে আছি। যা-ই ঘটুক, आমি সব সামনাব।
'সামলানোর কিছু নেই, কারণ আমি কিছু করিইনি। সিয়েছিনাম আমার কাগজ্জতেো আনতে, সকানে যেগুনো ফেলেই পালিয়ে অসেছিলাম। ও বাড়িতে पুকেছি ঠিক, কিন্তু কটেজের ধারেকাছেও যাইনি। এই যে এই কাগ্জঞনো আনতে গিয়েছিনাম,' টেবিনের ড্রয়ার খুনে একগোছা কাগজ বের করে ঠঠনে দিলেন সামনে।

## পনেরো

প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে আছে তিনজোড়া চোখ। বুঝতে পারছে, সত্যি কথাই বলছেন তিনি।
‘হঁ,’' অবশেষে মাথা দোনাল কিশোর, ‘তাহলে এ জন্যেই গিয়েছিলেন। খাদে তাহলে আপনি নামেননি?'
'আমি খাদে নামতে যাব কেন? ড্রাইভওয়ে ধরে হেঁটে গিয়ে দেথি বাগানের দিকের দরজাটা খোনা। ঢুকে পড়লাম। সকানে টেবিনে যেখানে ফেনে অসৈছিলাম কাগজ্তুো, দেখি সেখানেই আছে। সেগুনো তুলে নিয়ে সোজা চনে এলাম। ঢোকার আগে গেটের কাছে একটুঝণ দাঁড়িয়ে থেকেছিলাম অবশ্য, কেউ আছে কিনা শিওর হওয়ার জন্যে।

অবাক হয়ে ডাবতে লাগল কিশোর, মুসা দু-জনেই, মিস্টার ফোর্ড সত্যি কथা বলছেন বলেই মনে হচ্ছে। আর তা হয়ে থাকনে সন্দেহের তানিকায় তো কেউ থাকল না। আগুনটা লাগাল তাহলে কে?
'আমার কথা তো আমি বনলাম,’ প্রফেসর বননেন, ‘এখন তোমরা বলো, আমার জুতো নিয়েছিলে কেন?’

জানাল তাঁকে নোয়েন্দারা। জুতোটা এখন কার কাছে তা-ও বনन।
থখপে উঠলেন প্রফেসর, ‘ওই নাক গনানো স্বভাবের পুলিশটা! ও, এ জন্যেই, কয়েকবার আজ সামনের রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি তাকে। বার বার এ দিকে তাকাচ্ছিল। তারমানে সে-ও আমাকে সন্দেহ করেছে। জুতোটা দিয়ে দিয়েছ তাকে, এখন সন্দেহ আরও বাড়বে। তোমাদের যে কি করব, ষরে চাবকানো উচিত!
'আমরা তো অন্যায় কিছু করছি না, স্যার,' শান্তকণ্ঠে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর। ‘‘কজন অপরাধীকে ধরার চেষ্টা করছি।’ এ ক’দিনে যা যা করেছে ওরা, প্রফেসরকে জানাল সে।

ఆনতে ওনতে চোখ কপালে উঠে গেল মিসেস টপারের। তার মনিবকে সন্দেহ করে এ বাড়িতে প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে দুকেছে ওরা, এই ব্যাপারটাই বেশি বিস্মিত করন তাকে। কারণ মিস্টার ফোডকে ভান করেই চেনে সে।
'হুঁ, বুঝলাম,' সব ধ্নেটুনে বললেন মিস্টার ফোর্ড, ‘ন্ক রাত হয়েছে। এবার তোমরা বাড়ি যাও। আমার ব্যাপারে নিশিত হয়ে যাও, আওুন আমি লাগাইনি। কে লাগিয়েছে তা-ও জানি না। তবে টরিস नाগিয়ে থাকতে পারে। বয়েস অब্প তো, রক্ত গরম, রেগে গিয়ে দিয়েছে হয়তো নাগিয়ে। ভবঘুরেটার কাজ্ ও হতে পারে। যাক্গে, ও ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না। পৃলিশের কাজ, পুলিশ যা পারে করুক। তোমাদের মত কয়েকটা বাচা ছেলের কাজ্জ নয় এ সব। আর কিছু করতে যেয়ো না, অহহহুক বিপদে পড়বে।'

উঠ্ঠ দাঁড়ান ছেলেরা। কিনোর বনন, ‘াপনার জুতোটা মুরি করেছেিনাম বলে দূঃখিত, স্যার।
 জরোটের ঢেতর দিকে আমার নাম নেখা রয়়ছে। বার বার হারিয়ে ফেনি


 जার आমাকে কোন ব্যাপারে সন্দে কোরো না। आাঙন नाগানো, চুরিডাকাতি, খুন-জथम এ সব আমার কাজ নয়। প্রান্না দनिলপপ্র, বই, এ সব ছাড়া জার বোন কিছুতে আমার বিদ্দ্যাত্র অগাহ নেই।

তাবতে ভাবতু প্রফেস্রের্রে বাড়ি শেকে বের্রিফ্যে অল গোক্যেন্দারা। তিনি
 কিশোর। তাহলে কে করুল কাজটা? টরিস্সেরই কাজ? জেনেেনে তাকে
 রোজার নয় ঢো? কিন্তু তাকে সন্দে কর্যা যাচ্ছে না, বোন মোঢিভ ধনই তার। आর তার ক্থা রকঢিবারের জন্যেও উচ্চারণ করেনি বেউ: মিসেস ডারবি てেরে খরু করে পনি, ভ্যুরে বুড়ো, কেউ না।


 বলन কিশোর। 'আচ্ম, চনি।’
‘কান সকালে চনে এলো। ছাউনিতে থাক্ব. জামরা।’
পরদিন সকানে মুসাদের বাগান্রে ছাউনিতে মিনিত হনো সব কজন




 আমাদ্রে।
'কি অড়াবে?' মুারার প্রশ।
जा बांनि ना।
‘‘্ততদিন পা পাওয়া যাবে?’
তা-ও জানि ना। মেতেও পারে। পেলাম বা না পেनाম, গিয়ে দেখতে তো জ্রার দোষ নেই !

শिি户 দিয়ে তাকে ডাক্ন মুসা। পनि ফিরে তাকাতুই হাতের ইশাব্যায় ডাক্ন। মিসেস ডারবি বাড়ি নেই, কাজেই ডয় নেই পনির, দৌড়ে অন।
$৬-$ आतেबा

কিশোর বলল, 'কোন ঝোপটাতে লুকিয়েছিলেন আপনারা, দেখান তো।

হাত তুলে পথের পাশেরই একটা ঘন ঝোপ দেখান পলি।
'খাদের কাছে একবারও যাননি?'
'না। ওখানে যাব কি করতে?'
'আচ্ছা, এ জন্যেই ডাকনাম। আপনি যান।'
সবাইকে নিয়ে আবার এসে খাদে নামল কিশোর। নুয়ে পড়া বিছুট্তিরো আবার সোজা হয়েছে। তবে এখনও বোঝা যায়, কোনऊুনো নুয়ে গিত্যেছিন। বেড়ার ফোকর দিয়ে অন্যপাশে িিয়ে পায়ের ছাপ্তনো আবার দেখ্।। আছে, তবে অনেকটা অস্প্ট হয়ে অসেছে। তন্ন তন্ন করে খুজ্জে নতুন আর কিছ্র পাওয়া গেল না।
‘‘কটা ব্যাপার নক্ করেছ,’ কিশোর বলন হঠাৎ, 'ছাপগুনো একটা দিকেই গেছে, বাড়ির দিকে, ফেরার কোন চিহ্ কিন্তু নেই। খাদে নেমেছে যে লোকটা, সে মাঠ পেরিয়ে গিয়ে বেড়ার ফোকর দিয়ে ঢুকেছে, কিন্তু এ পথে আর বেরোয়নি।

তাতে কি বোঝা যায়?’ রবিননর প্রশ্ন।
'জানি না,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর।
'দৃর!’ বিরক্ত হয়ে বনন মুসা, 'আমার আর ভান্নাগছে না এ সব গোয়েন্দাগিরি! যত্তসব অকাজ! তার চেয়ে মাথা থেকে এই চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চনো সাগরের ধার থেকে বেড়িয়ে আসি।'
'সে তো অনেক দৃর!’ রবিন বলন।
'তাতে কি? সাইকেন চালাতে চানাতে চলে যাব।'
‘আমিও যাব,' আবদার ধরল ফারিহা।
'না, এত দৃরে তুমি যেতে পারবে না । তুমি টিটুকে নিয়ে খেলো।’
মুখচোখ করুণ করে ফেলন ফারিহা। তার এই অবস্থা দেখে মায়া লাগন কিশেরিও। বনন, 'তোমার জন্যে অনেক ফুল নিয়ে আসব।'

রওনা হয়ে গেন তিন গোয়েন্দা। নিষগ্ন দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইন ফারিহা। ভাবতে লাগল, কবেে যে সে ওদের মত বড় হবে আর যেখানে ইচ্ছে যেতে পারবে•••

সাইকেলেরে পেছন পেছন কিছুদূদ দৌড়ে গেন টিটু। খাউ খাউ করে চেচচাল। কিন্ত্ত ধরতে পারবে না বুঝে নিরাশ হয়ে ফিরে এন। নেজ নাড়তে नাগল ফারিহার দিকে তাক্য়ে।

ফারিহা বনল, 'চল, আজও आমরা নদীর ধার থেকেই বেড়িয়ে আসি।’
आগের রাতে বৃষ্টি হয়েছে। নরম হয়ে আছে মাটি, কাদাপানিি জমে আছে গर্ত আর নিচু জায়গাওলোতে। হাটতে গিয়ে ফারিহার মনে হনো, রবাব্রেন্ত জুতো পরে এলে ভাল হত। কিন্তু এখন আর বাড়ি ফিরে সিয়ে পর্রে আসতে ইচ্ছে হলো না। या পায়ে আছে তাই নিয়ে টিটুকে সহ এগিয়ে চলन।

কিছুদূর এসে বড়রাস্তা থেকে পাশের একটা গলিতে নেমে পড়ল সে। এই রাস্তাটা এক্জায়গায় এসে মোড় নিয়ে নদীর ধার দিয়ে অগিয়েছে। নদীর ধার ধরে কিছ্হুণ চলার পর অকপাশের অকটা মাঠে নামন দ্-জনে। কয়েক দিন আগে এখান দিয়ে যাওয়ার সময়ই ভবঘুরের দেখা বেয়েছিন ওরা। কেন যেন ফারিহার মনে হতে লাগন, আজও এক্টা সৃত্র পেয়ে যাবে।

এবং পেয়েও গেল সত্যি, তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ঠিকই জানান দিয়েছে। এব্টা সরু কাঁচা রাস্তায় অসে দেখতে দেল জুতোর দাগ। बই ছাপ দেশে দেখে মনে গেঁথে গেছে তার। দেখামাত্র চিনে ফেলন। স্তद্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ঢেন। এই ছাপওয়ানা জুতো খুজতে খুঁজতেই তো অস্থির হয়ে পড়েছে ওরা। আগের রাতে বৃষ্টি হয়ে কাদা হয়েছে, তারমানে তার পর, অর্थাৎ সকালের দিকে হেঁটে গেছে কেউ এ পথে। হয়তো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিন।

উত্তেজিত হয়ে ক্কুরটাকে বলন, 'দেখ টিটু, দেখ, কি কাও!'
 যাওয়ার নির্দেশ দিন ফারিহা।

কাদামাটিতে গভীর হয়ে বসেছে ছাপ। অনুসরণ করে এগিয়ে যাওয়াটা কোন ব্যাপারই নয়। তবে একজায়গায় এসে কঠিন হয়ে পড়ন কাজটা। পথের ধার থেকে মাঠঠ নেমে পড়েছিল নোকটা। ঘাসের মধ্যে তার পায়ের ছাপ দেখতে পেল না ফারিহা। টিট্টে বলন, দেখ তো টিটু, তোর. তো নাকের অনেক শক্তি, গন্ধ পাস কিনা?

নাক নিচু করেে ঘাসের মধ্যে খঁকতে שঁকতে চনन কুকুরাা। মাঠ পেরিয়ে এন। আরেকটা কাচা রাত্তা চলে গেছে অন্যপাশ থেকে। সেদিকে তাকিয়েই চিৎকার করে উঠন, ‘ওহ্, টিটু, তোর সাংঘাতিক বুদ্ধি! ঠিক পথে অসেছিস!’

রাস্তাটায় আবার পায়ের ছাপ বসে গেছে।
আসতে আসতে মিস্টার আরগফের বাড়ির কাছে চনে এল, দ-জনে। বাগানের একদিকের একটা ছোট গেটের ভেতরে ছুকেছে রাস্তাটা। সেটা খুলে पूকে পড়ন ফারিহা । দেখ্ল, পায়ের ছাপ পড়েনি এখানকার শক্ত মাঢিতে, তবে কাদামাটি পড়ে আাছে টুকরো টুকরো হয়ে। টুকরোওতো বেশির ভাগই চারবোণা। পরিষ্কার বোঝা যায়, জুতোর তনায় নেগে গিয়েছিন আঠান মাটি, এখানে অসে হাটার সময় খসে খসে পড়েছে।

नোকটার সাহস তো কম না!-অবাক হয়ে ভাবন ফারিহা, आাখন नाগিয়েছে তো লাগিয়েছে, আাজ আবার এই বাড়িতেই দুকেছে!

इঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে উঠন ঢিটু।
চোখ তুনে তাক্মিয়ে ফারিহা দেখল, ঘরের ণেছনের অকটা দরজায় বেরিয়ে রন্সেছেন মিস্টার আরপষ। ৪টমট কর্রে তাকাচ্ছেন তাদের দিকে। ধমকে উঠলেন, ‘এই মেয়ে, কে पুমি? কুত্তা নিয়ে ঢুকেছ কেন?’

ভয় পেলেও পিছাল না खার্রিহা, রগিয়ে নেল। বলन, ‘অब্টা পায়ের ছাপ ষরে রসেছি, মিস্টার আরাফ। কেউ চুকেছে আজ আপনার বাড়িতে?' অবাক মনে হলো আরगফকে। র্রপুটি কর্রলেন। 'বুねলাম না কি বनছ?'
‘বুঝলেন না? এই ছাপণনো কার সেটা জাননেই আমরা জেনে যাব কে আপনার কটেজে আণুন দিয়েছে।’

স্থির হয়ে নেলেন আরগফ। কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন ফারিহার দিকে। হাত নেড়ে ডাকনেন, ভ্তেরে এসো। ...না না, কুত্তাটাকে আনার দরকার নেই। ওটা বাইরেই থাক।
'কিন্তু ও থাকতে চাইবে না । যতক্ষণ না ঢুকতে দেবেন, আপনার দরজা আাচড়াবে।'
'বেশ, তাহরন নিয়েই এসো।'
ওদের<ে স্টাডিতে নিয়ে এলেন আরগফ। বসতে দিলেন ফারিহাকে। তারপর বনলেন, "乡্যা, এবার বলো কি বলতে চাও। বুঝতে পারছি, আমাকে সাহায্য করতে চাইছ।

একজন বড় মানুষ তার প্রতি এতটা মনোযোগ দিয়েছে দেখে গনে নেন எকেবারে ফারিंशা। কততজ্ঞ বোধ করতে নাগন। হড়হড় করে বলে দিতে লাগল গত কদিন ধরে কি কি করেছে ওরা।

তবে বড় বিরক্ত করছে টিটু । খালি ছোঁক ছোঁক করছে, আর সিয়ে ঘুরছে আরগফের পায়ের চারপাশে, ফগকে দেখলে তার পায়ের চারপাশে যেমন घুরতে থাকে। ধমক দিলেন आরগফ, পা দিয়ে ঠেলে সরাতে যেতেই পায়ে কামড়ে দিতে চাইন টিটু। তারমানে তাঁকে পছন্দ হয়নি। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তাকে তুনে এনে কোনে বসিয়ে আটকে রাখল ফারিহা। আবার বনে গেন তার কাহিনী। শেষ করার পর বলন, 'সে জন্যেই জিজ্ঞেস করনাম, আজ আপনার বাড়িতে কে এসেছিন।'
‘দ-জন ‘‘সেছিন,' আরুফ বললেন। 'মিস্টার ফোর্ড আর টরিস। ফোর্ড অসেছিল সব মিটমাট করে নিতে। আমিও দেখলাম ঝগড়া বাধিয়ে রেথে লাভ ন্নেই। মিটমাট করে ফেলনাম। আমার একটা বই পড়ার জন্যে নিয়ে চনে গেছে। টরিস এসেছিন রেফারেন্সের জন্যে, আমার কাছে কাজ করেছে যে সসেটা লিখে নিতে।
'টরিসের পায়ে রবার সোলের জুতো দেখেছেন?’
‘र्या।
‘ঠিক आছে, আর্মি যাচ্ছি,’ উটে দাঁড়াল ফারিহা। 'আমার বন্ধুরা এনেই তাদের খবরটা দিতে হবে। আমি যে আপনাকে এত ক্থা বনে গেলাম, কাউকে বলবেন না কিন্তু, প্লীজ। ক্থা দিন।
'আচ্ছা, বनব ना।'
কুকুরটটাকে কোল থেকে নামাতেই আবার আরগফের পায়ের কাছে সিয়ে घুরতে नोগল ওটা। आর সহ করতে পারলেন না তিনি, ওতঞ্ষণ যে করেছেন G্রই বেশি, দিনেন কষে রক নাথি। কেঁউ কেঁউ করতে ষরতে ফারিহার কাছে ষির্রে जन বেচারা টিট্র।

জার্যফের এই ব্যবহার ডাল লাগন না ফারিহার। বলন, ‘ওর মত এক্টা ভান কুকুব্রকে লাথি মারাটা ঠিক হয়নি আপনার, মিস্টার আর্গফ। সে-ও তো

মেজাজ খারাপ হয়ে ঢেন জারগফেন। চেচিচ্যে উ উলেন, 'সাহাय করা .লাগবে না জামার। যাও, বেরোও! ঋবরদার, ওই পাজি কুত্তাটেকে নিয়ে ছুকে
 বनে দিয়ো সে ক্থ!! যা করার্র পুলিশই করুতে পারবে।’
 निয়ে ববরিয়ে ऊन। ऊত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফिর্রতে ইচ্ছে করছে না। আবার शাটতে বেরোন।

घুরে घूরে সময় जার কাটে না কাটে না। কত বিছু করন দू-बনে,

 তাকে সাহাय্य করন। তারপর্রে কাট্তে চাইন না সময়। সব ক্था মুনাদের<ে বनার জন্যে অश্রিহ হয়ে আােে সে।

দ্শুরের পর ওদেরকে জাসতে দেখল সে। দৌড়ে লিত্যে থামান। জনান সব খবর।

র্রেে উঠন মুা, 'আর্সফকে বনতে শেলে কেন? এখনও তো কেসের किनारा হয়नि आমাদ厶⺝।’
‘বা-বর, তাঁর বাড় পুূ়़ছে, তাকে বনব না?’
आর কিছू বनন না মুসা। । সবাই মিলে বাড়ি ফিিরন।
 ডাক্নেন, 'মুना, এদिকে आায়!'
 সাইকেন স্ট্যাডে তুলে ভর্যে তয়ে এগিশ্যে ঢেন। কিলোররা সবাই থেল তার পেছনে।

ড্রইইরুূের ডেতরে চোथ পড়তেই চ্মরে উঠন সুলা। সোফায় বসে পা

‘তোমাদের বিচার নিত্যে অসেছেন!' কঠিন কণ্ঠে বनলেন মিসেস আমান।

 आকাশ থেবে পড়़ি!’
 মूना।
‘ও রকম অভদ্রের মত মুখ করহহ <েন?’ ধমক দিনেন মা। 'তোমরা নাবি





‘মিস্টার কটকে এ ক্থা কে বলন?’" শেটে পড়ল ফারিহা। তাঁর তো জানার কथা নয়! জানি কেবন আমি জার মিস্টার আরগফ!’
'পাজ্তিতোর সক্পে থেকে থেকে তুমিও পাজি হয়ে উঠেছ!' ফারিহাকে বকা দিল্লন মিসেস आমা।। ‘এ ভাবে ক্থা বনা কোত্থেকে শিখলে?’

ফগ জানান, 'মিস্টার আরগফই আমাকে ফোন করে সব জানিয়েছেন।’
खোোপাতে শুু করন ফারিহা। 'কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছে কাউকে বলবে না! তাহলে বলन কেন? যে নোক কথা দিয়ে কথা রাতে না সে ভাল নোক নয়! ওই নোকটা খারাপ, খুব খারাপ! আমি ওকে ঘৃণা করি!'
'ফারিহা!' জোরে ধমক দিলেন মিসেস আমান, 'ভদ্রভাবে কথা বনো!'
রাগে চচাখ লান হয়ে গেছে মুসার। ফারিহার দিকে তাকিয়ে বলন, ‘অই জন্যেই পিচ্চিতুনোকে আমি কোন কাজে নিতে চাই না! সব বনে দিয়েছে আরগফ্ককে! বুড়ো শকুনটা পাঠিত়েছে এখন আামেনাটাকে...'
‘‘ই, বিড়বিড় করে কি বলছিস?’ জিজ্ঞেস করনেন মা, 'আামেলা কে?’
কে আবার, দেখতে পাচ্ছ না তোমার সামনে বসে আছে! ক্থায় কথায় খাল ঝামেনা ঝামেনা করে!'

ফগও রেগে গেল। উঠে দাঁড়াল नाए দিয়ে। আঙুন তুলে শাসাল, দদেথো, তোমাদের অত্যাচার অনেক সহ্য করা হয়েছে। মিসেস আমানের সামনেই বলে যাচ্ছি, আর যদি পুলিশের কাজে বাধা দিতে দেখি, খারাপ হবে। খুব খারাপ। মনে রেথো কর্থাট। ঝামেলা! বনেই তাড়াতাড়ি মিসেস আমানের দিকে তাক্কিয়ে চোখ নামিয়ে ফেনন। বেরিয়ে গেন ঘর থেকে।

ও বেরিয়ে যেতেই ফুঁসে উঠন মুনা, ‘ামমোটা রমন করে কেন? ওকে তো সাহাযই করতে চেয়েছি আমরা!’
‘কোন ক্থা খনতে চাই না আমি,’ শাসিত্যে বননেন মা, ‘এ সব বিচার যেন আর না আসে বাড়িতে, বলে দিলাম!’ বেরিয়ে গেলেন তিনিও।

## ষোলো

মুসার আমা চলে যেতেই বেচারি ফারিহার ওপর ঝান তুনতে ওরু করন মুসা, ‘গাধা কোথাকার! দরদে একেবারে উথনে উঠেছেন! কে বনতে বলৈছিন আরগফকে সব ক্থা?’
'সব নষ্ট করে দিলে ডুমি, ফারিহা,' রবিন বলন।
‘গোয়েন্দাগিরির এখখানেই ইতি!’ গজগজ করতে নাগন মুসা, 'পোলাপানকে দলে নিলে এই হয়!'

কেবল কিশোর ফারিহার পক্ষে কথা বলন, 'ও কি আর জানত, আরংফ এত্যড় বেঈমান, ক্থা দিয়েও কথা রাখবে না?'
'না জেনে বলতে ঢেন কেন? না বললেই তো আর এ সব হত না!'
ফুঁপিয়ে ফুঁপিত়ে কাদতে লাগল ফারিহা।

চচচোমেচি ৃনে আবার ঘরে ঢুকনেন মুসার আম্মা। ‘কি হয়েছে, অত চেচচাচ্ছিস কেন?’ ফারিহার দিকে চোখ পড়তে বললেন, 'কেঁদে আর কি হবে? চোখ মোছো। লজ্জা-টজ্জা কিছু হয়েছে তো, না কি? এখনই যাও মিস্টার আরগফের বাড়িতে। মাপ চেয়ে রসো। রোজ রোজ তারর বাড়িতে সিয়েছ তোমরা, নি‘চয় তিনি মাইড করেছেন।’
‘'কি বলছ তুমি, মা! আমরা তো কোন অন্যায় করিনি!’ প্রতিবাদ কর্লল মুসা।
"অন্যের বাড়িতে না বলে ঢোকাটাই অন্যায়। যাও। যা বলছি, করো।’
কি আর করবে। আরগফের বাড়ি রওনা হনো সবাই। ও রকম একটা মানুষের কাছে ৩ষু খধু মাপ চাইতে যেতে রাপই নাগছে ওদের।
‘ওটা একটা ধাড়ি শকুন,' প্রচণ ক্ষোভ সামলাতে না পেরে বনন মুসা, ‘ঠিকই বলেছে ভবঘুরে বুড়েে! শয়তান নোক!’

সবাই এক্মত হনো এ ব্যাপারে।
‘এখন তো আমারও তার ঘরে আাুন লাগাতে ইচ্ছে করছে!’ রাগ করে বনन কিশোর।
'আমার করছে তার গাঁয়ে লাগাতে!'
'ওর কটেজে পুড়েছে, ভান হয়েছে!' রবিনের মত নিরীহ ছেনেও রেগে পেছে। 'এখন আর জানলেও বলব না কে পুড়িয়েছে!’

টিটু কেবন খউ খউ করল। অন্যদের মত আরগফকেই বকন কিনা, বোঝা গেল না।

গেট খুনে ভেতরে ঢুকন ওরা। পথে পড়ে থাকা মাটির টুকরোওলো দেখাল ফারিহা। ఆকিয়ে গেছে।

ঘঁ্টা বাজাতে দরজা খুন্ দিন মিসেস ডারবি। দনটাকে দেণে অবাক। টিটুকে দেতেই নেজ তুলে দৌড় দিল কিটি।

কিশোর বন্, 'মিস্টার আরগফ্কে বলবেন, আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, প্ৰীজ?

ক্ছু বলতে যাম্ছিন মিসেস ডারবি, এই সময় স্টাডি থেকে ডাক শোনা ঢেন, 'মিসেস ডারবি, কে কথা বলে?’

চারটে ছেনেমেয়ে আর একটা কুকুর। জাপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

এক মুহৃর্ত নীরবতা। তারপর শোনা গেন, ‘নিয়ে অসো।’
ওদেরকে স্টাডির দরজা দেখিয়ে দিয়ে ফিরে এন মিসেস ডারবি।
এক্টা বড় চেয়ারে বসে আছেন আরাফ। কড়া দৃষ্টিতে তাক্যেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন এসেছ?'
'মা বলন, আমাদের সবাইকে এসে আাপনার কাছে মাপ চাইতে,' মুসা বলन। বাকি সবাই ওঞ্জন তুলে সমর্থন করুল তার ক্থা। 'না বলে আপনার বাগানে ঢুকেছিনাম, মিস্টার আারগফ, আমরা দুঃখিত।’

অনেকটা কোমল হলো তাঁর দৃষ্টি। 'হম্। ঠিক আছে, মাপ করে দিলাম.

## আর কঞ্ষো এমন কোরো না।'

ফারিহা না বনে পারন না, 'মিস্টার आরগফ, आপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন, যা বলেছি কাউকে বনবেন না।

একটা ছোট্ট মেয়েকে কি কথা দিয়েছেন, সেটা রাখার কোন প্রয়োজন মনে করেননি আরগফ, কাজেই ফারিহার কথায় লম্জা পাওয়ার কোন চিহ্দেখা গেল না তাঁর চেহারায়। কিছু বনতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ভয়াবহ শক্দ করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেন একঝাঁক জেট বিমান। ঝনঝন করে উঠন জানালার কাঁচ, চমকে দিল সবাইকে, ঘেউ ঘেউ করে উঠল টিটু।

জানালার কাছে দৌড়ে গেন রবিন। ওখান থথকে চিৎকার করে বলল, 'সেই প্পেনখলোই! সেদিন বিকেলে শেওেনো গিয়েছিল। মহড়া দিচ্ছে।'
'ঘোড়ার ডিম করতে অসেছে এখানে, আর কাজ পেন না!’ থখঁকিয়ে উঠনেন আরগগফ। ‘এসেছে মানুষকে জালাতে! সেদিনও এমনি করেই চমকে দিয়েছিন। একটার শব্দেই কান ফেটে যেতে চায়! সাত-সাতটা বপ্লেন, সোজা कथा!

ফারিহা আর মুসাও অসে দাঁড়িয়েছে রবিনের পাশে। আজও সাতটা বিমানই মহড়া দিচ্ছে। তিনজনেই তাক্কিয়ে আছে ওঞুনোর দিকে। কিন্তু বিমানেরে দিকে কোন খখয়াল নেই কিশোরের। সে তাক্য়ে আছে আরগফের দিকে। অদুত দৃষ্টি ফুটেছে চোখে। কথা বনার জন্যে মুখ খুলেও বন্ধ করে ফেলন। ঘন ঘন নিচের চোঁটে চিমটি কাটন কয়েকবার।

কিছুদ্রূ গিয়ে ঘুরে, বিশাল চক্কর নিয়ে আবার ফিরে আসতে নাগল জেট্ঔনো।
'চলো, বাগানে গিয়ে দেখি,' মুনা ডাকন সবাইকে। 'ওখান থেকে ভান দেখা যাবে। চनি, মিস্টার আরগফ। তুড-বাই।’
'ও্ড-বাই। আর কোন শয়তানিতে জড়াবে না। আমার বিশ্বাস, কটেজে আগুন দিয়েছে টরিস। ফ্পকে আমি বনে দিয়েছি সে কথা। আজ সকালে রবার সোলের জুতো পরে অসেছিন সে-ই, সেটাও বনেছি পুলিশকে। ওর বিরুদ্ধে শীঘ্রি কেস খাড়া করবে পুলিশ।

কেউ কিছ্ বলন না । বেচারা টরিসের জন্যে খারাপ লাগন সবারই। বাগানে বেরিয়ে এল ওরা। বিমান দেখতে নাগন সবাই, কেবন কিশোর বাদে। সে-ও তাকিয়ে আছে ওওুোর দিকে, তবে দেখায় মন নেই, সে ভাবছে অন্য কथা।

কানে আঙুন দিল সবাই। বিকট গর্জন করতে করতে নিচু দিয়ে উড়ে গেন ওખ্ণো।
'সাংঘাতিক শব্দ!' কান থেকে আগুল্ন সরির্যে বনন মুসা, 'চনো, বাড়ি যাই। মাপ তো চাওয়া হলো...' কিশোর<ে চুপ করে থাকতে দেণে জ্জেজ্ঞেস করন, 'কিছ্র ভাবছ মনে হচ্ছে?’

নীরবে হাটতে খরু কর্ল কিশোর।
‘কি ব্যাপার?’ জানতে চাইন রবিন, 'তোমার জখমগ্তলো ব্যথা করছে

## नाকि?’

'না, «ক্কেবার ভুনে গেছি ওษনোর কথা,' আকাশের দিকে হাত তুনে বनল, 'ওই ব্পেনণনোর ক্থা ভাবছি।'
'ও७नো নিয়ে আবার ভাবার কি হলো?’ জিজ্ঞেস করল মুনা।
'আজ नিয়ে এদিকে দू-বার অসেছে ওওুনো। একবার আজকে, আরেক্বার কটেজে আগুন লাগার দিন সন্ধ্যায়।'
‘তাতে কি?’ অধ্ধৈ্য ভঞ্ধিতে হাত নাড়ন মুসা। ‘অতে মুখ অমন সোমড়া করে ফেলার কি হনো ?
‘োঝোনি কিছু, না?’
'ना, কি বুঝব?'
ঘুরে সবার মুখোমুখি তাকাল কিশোর। থেমে গেন তিনজনেই। শোনো, আরগফ কি বলেছেন, ভাবো। বলেছেন, অসেছে মানুষকে জানাতে। সাত-সাতটা বপ্লেন!
'কি বলতে চাইছ, বাবা, একইু সহজ করে বনো না!’
'আঙ্তন লাগার দিন সন্ধ্যায় আরগফ কোথায় ছিলেন?'
'হলিউডে সিয়েছিলেন। ফেরার পশে হয়তো টেনে ছিলেন তখন।'
তাহলে জাননেন কি করে সেদ্নিও বপ্লেন অসেছিন এখানে? সাতটা? ওই সময় হনিউডে থাক্নে তো নয়ই, টেনে থাকনেও তাঁর জানার কथা নয় এট।।
'তার মানে তুমি বনতে চাইছ...' বলতে গিয়ে বাধা পেন রবিন।
‘যঁা, আরও অকজন যোগ হনো আমাদের সন্দেহের তানিকায়। আরহফ নিজে!
‘কিন্তু নিজেই নিজের বাড়ি পোড়াতে যাবেন কেন?’’
‘ইস্যুরেন্সের টাকার জন্যে। নোকে অনেক সময় নোভে পড়ে কুরে বসে এই কাজ্জ। কাগজখলো আগেই কারও কাছে বেচে দিয়েছেন গোপনে। তারপর আরও টাকা পাওয়ার জন্যে কটেজে আগুন ধরিয়েছেন। ইন্সুরেন্স কোম্পানিকে জানিয়েছেন, বীমা করা কাগজ্তেনো ঘরের মধ্যেই ছিন, সেখেলোও পুড়েছে। অস্ষ্বব মনে হচ্ছে এখন?’
‘এ কর্থা কা কাউকে বনতে পারব না আমরা!’ গनা কাঁপছে রবিনের। 'কেউ বিশ্ধাস করবে না!’
‘প্রমাণ পেনে করত,’ মুসা বনন। ‘কিন্তু সেটা পাব কোথায়? জুতো, কিংবা কোট-..'

তার কথা যেন ఆনতেই ণেন না কিশোর, আমাদের জানতে হবে, আগুন নাগিয়ে গিয়ে সেদিন হলিউডের টেনে উঠলেন কি করে আরগফ...’
'আমি বুঝে ফেনেছি!' আরও উত্তেজিত হয়ে বনল রবিন।
'কি বুঝেেেছ!' একযোগে প্রশ্ন করন অন্য তিনজন। 'মুসা, স্টেশন থেকে খানিকটা দৃরে এক্জায়গায় লাইন খারাপ হয়ে গেছে,
দেখোনি? গাড়ি ওখানে খুব আন্তে চনে। ইচ্ছে করনে যে কেড় তখন হান্ডেল

## ষরে লাফ্যিয়ে উঠে পড়তে পারে।

'তাই নাকি? তাহলে তো হয়েই গগল!' দু-আঙ্গেন চুটকি বাজান কিশোর। 'সিজন টিকেট থাক্লে উঠতে আর কোন অসুবিষেই নেই। ভাঙা জায়গাটা থেকে উঠে গ্গীনহিলসে অসে নেমে পড়বে। চেকার জানতেই পারবে না কোনখান থেকে উঠেছে। ভাববে, বুঝি হলিউড থেকেই।' সবার মুখের দিকে একবার করে তাকিয়ে নিন সে।'পুরো চিত্রটা দেখতত পাচ্ছি আমি এখন। হলিউডে যাওয়ার কথা বনে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন সেদিন আরগফ। শোফার তাক্কে স্টেশনে পৌছে দিয়েছে। তিনিও টেনে উঠে চলে গেছেন। কিন্তু পরের স্টেশনেই নেমে ইেটে চলে অসেছেন বাড়িতে। রাত্তা দিয়ে আসেননি, কারও চোথে পড়ার ভয়ে। মাঠ পেরিয়ে এসে বেড়া ফাঁক করে ভেতরে ঢুকেছেন, নুকিয়ে থেকেছেন খাদের মধ্যে। অন্ধকার হলে উঠে এসে কটেজে দুকেছেন, ভেতর থেকে আগুনটা লাগার ব্যবস্থা করেছেন। তারপর দরজায় তানা লাগিয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। সে জন্যেই খধু তাঁর আসার ছাপ আছে, যাওয়ার নেই। অন্ধকার থাকায় বেরোতে দেখখনি কেউ তাঁকে। ঢেটেে চলেে গেছেন রেলনাইনের খারাপ অংশটার কাছে। টেন এলে উঠে পড়েছেন, নেমেছেন গ্রীনহিলস স্টেশনে। সেখান থেকে তাঁকে গাড়িতে করে নিয়ে এসেছে তাঁর শোফার। এসে আর কি, অভিনয় שরু করেছেন। সবাইকে বোঝাতে চেয়েছেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে তাঁর। নিজের ঘরে নিজে আগুন দিয়েছেন একজন ভদ্রনোক, কারও মাথাতেই আসেনি সেটা।'
'ভদ্রনোক না ছাই!’ মুখ ঝামটা দিয়ে বলল ফারিহা, ‘মম তখনই বনেছি, নোকটা ভাল না । বে নোক কথা দিয়ে কথা রাখে না, সে ভান হতে পারে না।'

হঠাৎ একটা ঝোপের মধ্যে ঘেউ ঘেউ শোনা গেন। টিটু যে কোন ফাঁকে সরে গেছে ওখান থেকে, খেয়াল করেনি কেউ। খরগোশ তাড়া করে গিয়ে দুক্কেছে ঝোপটায়, ভেবে, তাকে বের করে আনতে গেন কিশোর। অন্যেরা এল তার পেছনে।

ঝোপের ভেতর উককি দিয়ে থ হয়ে গেন সবাই। নতুন মাটি চাপা দেয়া একটা ছোট গর্ত্রের আলগা মাটি আাচড়ে তুলে এক্টা জুতো ইতিমধ্যেই বের করে ফেলেছে টিটু। আরও এক্টা আছে মনে হচ্ছে মাটির নিচে।

অবাক কাও! জানन কি করে কুকুরটা, ওખুনো এখানে আছে? সবাই সন্দেহ করল, গন্ধ হতে পারে। ঝোপের পাশ দিয়ে আসার সময় গন্ধ পেয়েছিল টিটু; চলে গেছে দেখার জন্যে। কোনভাবে ও বুঝ্েে গিয়েছিন, ওই বিশেষ গন্ধটার প্রতি আগ্রহী হুয়ে আছে তার বন্ধুরা। তাছাড়া সে নিজেও পছন্দ করে না গন্ধটা, ফলে এই আগ্রহ। যাই হোক, রহস্যটা ভেদ করা গেন না। টিটু কথা বলতে পারলে নাহয় তার কাছে জিজ্ঞেস করে জানা যেত।

কি ভাবে গর্তটা आবিষ্কার করন টিটু, এটা নিয়ে মাথা ঘামাল না কেউ। জুতোটা পাওয়া গেছে, এটাই আসল কথ্থা। সোলটা এক্বার দেখেই নিকিত

হয়ে গেন কিশোর, অই জুতোর ছাপই দেখেছে, এগুনোই খুঁজে বেড়াচ্ছে।
'আর এক মুহৃর্তও এখখানে নয়!’ তাগাদা দিল কিশোর, 'জলদ্দি বেরোও সবাই! আরাফ দৌৈ ফেনার আগেই!

গেটের বাইরে বেরিয়েও থামন না ওরা। দৌড়াতে ৫রু করল। ভয়, যে কোন মুহৃর্তে জারগফ এসে কেড়ে নেবে জুতোখেনো, মৃন্যবান প্রমাণ হাতছাড়া रয়ে যাবে।

আরগফের বাড়ি থেকে দৃরে এসে থামন ওরা। হাঁপাতে হাঁাতে কিশোর বনन, ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ? ফারিহার কাছে জুতোর ছাপের কথা ఆনেই সতক্ হয়ে গেছে আরগফ। সে বেরিয়ে আসার পর তাড়াতাড়ি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ফেলেছে ঝোপের ভেতর। তার কপাল খারাপ, টিটু গিিয়ে বের কের ফ্লেছে।'
'কিন্তু তাতেই বা কি নাভ?' মুসা বলল, 'আমাদের কথা কে ওনবে? মাকে বনে কিছু হবে না, ধমক দিয়ে থামিয়ে দেবে। বাবা থাকলে হয়তো বোঝাতে পারতাম। কিন্তু ুটিঙে গেছে, আসতে অনেক দেরি হবে।'
'আমার বাবাকে অবশ্য বনে দেখতে পারি,' রবিন বলন।
'চলো, নদীর ধারে গিয়ে বসে কথা বলি,' কিশোর বনन। 'মুসা, জুতাঔনো সজ্গে নেয়া উচিত হবে না। একদৌড়ে গিয়ে ছাউনিতে লুকিক্যে রেণে এসো।

## সতেরো

নদীর পাড়ে অকটা উঁদ জায়গায় অসে বসল ওরা। উঁচू উদম ঘাস ওখানে। গরগর করে উঠন টিটি। তবে কোনদিকে গেল না, ওদের কাছেই বসে পড়ন।
‘এই ঢিটু, ও রকম করनि কেন?’ জিজ্ঞেস করল ফারিহা। ‘কি দেখ্খেছি?

জবাবে আবার গরগর করে উঠল কুকুরটা।
'নি‘চয় খরগোশ দেখেছে,' মুসা বলন। 'অভাব তো নেইই এখানে।'
‘ব্যাপারটা দूঃঃখজনক,' রবিন বলन। 'আञুন কে লাগিয়েছে, জানি আমরা; কি ভাবে কি করেছে সব জানি, অথচ তার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারছি না। বাবাকে বিপ্যাস করাতে পারলেও আমাদের নাভ নেই। পুলিশকে হয়তো খবর দেবে। আর পুলিশ মানেই এখানে ঝামেলা র্যাম্পারকট। সবটা কৃত্তি সে নিজ্জেই নিয়ে নেবে, আমাদের নামও উচ্চারণ করবে না। এত কষ্ট করে লাভটা কি হবে তাহলে আমাদের?'
'সমস্যাটা তো সেখানেই,' বিষঞ্ন কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আমার চাচাকে বলনেও পুলিশকে জানাবে, কিন্তু সে-ও তো ওই আামেনা। এত কষ্ট করলাম আমরা, ब্রত বকা ఆনनাম, অথচ বাহাদুরিটা সে নিয়ে নেবে, এ তো হতে দিতে পারি না। আবার ওদিকে অতবড় একটা শয়তানি করে পার পেয়ে যাবে

## ঋামেলা

दुড়ো শকুনটা, তা-ও হতে দেয়া যায় না। ওকে ४রিয়ে না দিনে জারেকজন নিরপরাধ নোক বিপদে পড়বে, টরিস, खাঁসিয়ে দেয়া হবে তাকে। সমস্যায় পড়़ाम ना?
'शा;" একবाক্সে মীকার করলन সবাই।
आনোচনা চনতেই পাকन, কিন্তু কেউ কোন বুদ্ধি বের করতে পারল না। এই সময় আবার গরার করে উঠল টিটি. বেশ জোরের সঞ্সেই।

এবার আর ऊরুতৃ না দিয়ে পারল না কিণোর। কি হয়েছে তোর? এমন করহিস কেন?

উদ্চ घাসের ওপাশ চেক্ক বেরিষয় এন এক্টা গোল বিরাট মুখ। পাড়ের নিচ ঝেকে উঠে আসছ্হন ভদ্রনোক। দু-চোৰে তীী্ম বুদ্ধির ছাপ।

অবাক रढ़়, डू<ু <্চ<কে তার দিকে তাক্য়ে রইল সবাই। এতক্ষণে বুঝতে পারল, ঢকন গরপর করেছে চিটি।

চম<ক দিলাম, ना?" रহসে বनटলन তিनि। "निচে মাছ ধরতে বসেছিনাম। তোমাদের সব ক্া চনেছি। কৌতৃহন হন্না, না এসে थাকতে পারলাম না।

পাড়ের ওপর উঠে எলনন তিনি। মুষটা যেমন বড়. শরীরটাও বিরাট। পরন্ জিনস. পায়ে কেডস : ওদের পালে এসে বসে পড়লেন। পকেট থেকে চকোনেট বের ক্রর দিল্েন সবাইরক।



তাই নাকি?' হাসনেন ভদ্রঢলাক। পাইপ ধরানেন। তাঁর হাত চেটে দিলি টিট্রু। তিনিও তার মাथা চাপড় আদর কর্লন।

आপনি এখানে নভুন?' জান্তত চাইন মুসা। 'आগে কিন্তু দেখিনি आর।

নতুন না, তবে এ গীয়ে थাকি না। জুতির দিনে মাহ ধরতে आসি প্রায়ই।


বাহ্, তাহजে তো খুব ভান ক্থা। আমাদর সমস্যাটা নিচয় বুঝবেন आপনি।

মাथা ঝাঁারনन ভ্দ্রঢোক। পাইপে টান দিয়ে ধোয়া ছাড়নেন। পাইপটা
 সমাধান করেহ. এবং সেটী নির্য় সম্সায় পড়़হ।

হ্যা। এখানকার পুলিশমান ফপরাশ্পারকট आমাদের দেখতে পারে
 কিছ্হ করিনি आমরা। এবটা কটট্জ পোড়ানো হয়েছছ, কে পুড়িয়েছে বের করার চেষ্টা করোি।
‘এবং সেটা বের কররও ফের্নছ, তাই না? কিন্ত্' बানাতে পারছ না কাউকে। রাগ লাগাটা যভাবিক তামাদের, জামার হনেও নাশত। সব ক্थা খুলে বনো আমাকে. হয়ত্তে তোমদের সাহায্য করুত পার্ব।

সবার মুখ্ের দিকে ঢাকান মুসা। নীর্র সশ্মতি সবার চোে্-এই
 মूসা। মাঝ্যে মাঝে ক্থা ধরিয়ে দিন রুবিন, কিশোর আার ফারিহা।
 శোল্যেন্দা তোমরা। চমৎকার কাজ দেখিফ্যেহ। তোমাদের জামি সাহাय্য बরबव!
'কি ভাবে?' জানতে চাইন কিশোর।

 আাঞ্ নাগাতেও দেব্যেছে। ভয়ে বলেনি, কারণ বেউ বিশ্পাস করবে না তার ক্थা, উল্টো আারও ফাসিয়ে দিতে পারে। অহেেুক পু লিশী ঝামেনায় জড়াতে চায়নি। তার মুখ থেবে সব שনতে পারনে সুবিব্ধে হবে পুলিশের। অম্জন সাক্ষিও পাওয়া যাবে।

পুनিশ মানেই তো ফশ, দমে গেন আবার ওরা। রবিন বনन, 'কিন্তু ওই ভবঘুরেকে কোথায় পাব? রোথায় চলে ঢেছে কে জানে?’
 डদ্রলোক।
'কিক্তু ফপরাম্পারকট্কে ঢো কিছ্ন বোঝাতে পারবেন না,’ কিশোর বनन। ‘ऊই নোকটা आমাদের ঝামেনা আমেনা বনে, आসলে’ ও निजেই অৰটা মস্ত ঝামেনা। মাथায় ঘিন্ন বড় কম।'
'সহজে যাতে বুঝতে পারে, সেই বাবश্থাও করা হবে,' বলনেন রহসাময় মানুষটা। 'সব আমার उপর ছেড়ে দাও। ঢোমরা অক কাজ কোরো, তোমাদের কাছে या या भ্রयাণ आঢে, निয়ে কান সকান দশা়া গ্রীনহিনनস



 হারিয়ে গেন বিশান ছায়ামৃর্তিট।

## আঠারো

উজ্তেঅনায় সে রাতে ভান ঘুম হনো না গোয়েন্দাদের কারোবই। খুব ভোরে উøে পড়ু। তাড়াহড়ো করে নাঙ্তা সেরে মুসাদের বাড়ির উল্mশে রওনা হয়ে
 ফांतिश।

দশাট বাজার অপেনায় বসে রইই ওর্যা। মাত্র সাড়ে সাতটা বাজ্জ, এখনও অনেক দেরি।

बবে যাওয়ার সময় হনো একসময়। ওদের ককাছে যা যা প্রমাণ আছে, নিয়ে থানায় রওনা হলো।

থানার সামনে অসে জানালা দিয়ে ভয়ে ভয়ে উকি দিল ওরা। ফগ বজে আছে, ক্যাপটা মাथায় নেই, টেবিনে রাখা। তার পাশে বসে আছে আরেক্জন পুলিশমান।

গোয়েন্দাদের সাড়া পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ফগ। ওরা আশা করেরিিল, 'যাও, ভাগো, ঝামেনা!' বনে থখখকিয়ে উঠবে; কিন্তু ওদের অবাক করে দিয়ে ত্মন কিচ্ছু বলল না সে। মোলায়েম কণ্ঠে তেতরে যাওয়ার জন্যে ডাকন।

ভেতরে দুকন ওরা। সঙ্গে সঙ্भে গিয়ে তার পা ঘিরে ঘুরতে আর্ম করন টিদু। কিন্তু ত।কেও কিছু করল না ফগ। লাথি মারার চেষ্টা করন না।
‘‘অ্জনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমরা এখানে,’ কিপোর বলন।
'চলে আসবেন এখুনি,' ফগ বলন।
একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামল আঙিনায়। গোয়েন্দারা আশা করেছিন, রহস্যময় ভদ্রনোককে দেখবে; কিন্তু তাঁর বদলে নামন অন্য আরেকজন, একেও চচনে ওরা। অবাক হয়ে তাক্যিয়ে রইন ভবঘুরে বুর্ডোর দিকে।

সাদা থপাশাক পরা একজন পুলিশম্যান নামন গাড়ি থেকে। বুড়োকে निয়ে অभিয়ে এन।

ভীষণ ভয় পেয়েছে বুড়ো, তার মুখ দেখেই অনুমান করা যায়। বিড়বিড় করতে করতে थানায় फুকন । বলতে নাগन, আমি কিছু করিনি। যাকে খুশি জিজ্ঞেস করে দেখুন, সবাই বলবে আমি কারও কোন ষ্তি করি না। কৌন নোনমালে জড়াই না।'

অই সময় আরেকটা গাড়ি এসে থামল প্রথম গাড়িটার পাশে। পুলিশের ইউনিফ্ম পরা ড্রাইভার নেমে অসে গাড়ির থেছনের দরজা খুনে ধরন। নামনেন ইউনিফম পরা আরেকজন বিশালদেইী নোক।
'আরি!’ বনে উঠন ফারিহা। ‘এ তো তিনি, সেই ভদ্রনোক! তারমানে উনিও পুলিশ!'

গোর্যেন্দাদের দেখে হেসে বললেন তিনি, 'হান্নো, এসে গেছ।’
'‘ুড়োটারকে ষরে এনেছি, ক্যাপ্টেন,' বলন সাদা পোশাক পরা পুলিশম্যান।
'ফগের বাপ এসেছেন!' ফিসফিস করে বন্ধুদের বলন মুসা। 'দেখছ, কেমন থরথর করে কাপছে ফগ?’

মুসা অनেক বাড়িয়ে বলেছে, কাপছছ না ফগ, তবে ভয় যে পেয়েছে রটা ঠিক। মুখ ক্যাকাসে হয়ে ঢেছে। কब্পনাই করতে পারেনি এখানে এসে হাজির হবেন তার ওপরওলা ক্যাপ্টেন রবার্টসন।

তুমি थুব লাকি, ফগ,' ক্যাপ্টেন বনলেন, 'তোমার जলাকায় অত বুদ্গিমান কয়েক্টী ছেলেমেয়ে রয়েছে।

কিস্তু নিজ্জেকে এবটুও 'লাকি’ ভাবতে পারন না ফग। বরূ ছেনেমেয্যে৩লো তার চেয়ে বোকা হনেই খুশি হত। পারনেে এখনও কানটি

চেপে ধরে বের করে দেয়। কিস্তু সেটা এখন তার পদ্ম অস্ভব। জোর করে মুখ্ হাসি এনে বলতেই হলো, 'ইয়েস, ক্যাা্টেন।'

ভবযুরেকে ক্যাপ্টেনের সামনে আনা হলো। একবার জিজ্ভেস করতেই হড়হড় করে পেটের কথা উগড়ে দিতে নাগল সে, 'আমি কারও কোন কতি করি না। সেদিনও করিনি। একটা ঝোপের মধ্যে అয়ে বিथাম নিচ্ছিলাম। হঠাৎ খনি সেই নোকটার গনা, সকাল বেলা যাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। টরিস। তার সঙ্গে आরেক্জন ছিন ঝোপের মধ্যে, মেয়েমনুষ, গলা তনেছি কিন্তু দেখিনি। একদু পরে ঝোপ থেকে বেরিয়ে গিয়ে জানানা দিয়ে ঘরে ুুকন টরিস।
'তারপর?' জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।
ততারপর দেখি এক বুড়োবে। সকান বেনা আরগফের সঙ্গে ঝাগড়া করেছিন। নামটা বোধহয় ঢোর্ড, কিংবা ও রকম কিছু। গেট দিয়ে ঢুকে সোজা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। একটা দরজা দিয়ে দুকে পড়ন, ঠিক এই সময় জানানা দিয়ে আবার বেরিয়ে এন টরিস।
‘বলে যান। আর কাউকে দেখেছেন?’
দদেখেছি। বাড়ির মানিক আরগফকে।
'কি করছিল?’
প্রায় দম বন্ধ করে ৫নতে নাগল গোয়েন্দারা। বুড়ো বলল, 'ঝোপের তেতর ఆয়ে থেকেই এবটা শব্দ খনनাম। দেখি, পাতাবাহারের বেড়া ফাক করে ছুকছে রকজন লোক। ঢুকে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই অবাক হয়ে গেনাম। আরগফ! এ ভাবে চোরের মত নিজের বাড়িতে ঢোকার কি মানে বুঝতে পারলাম না। অকটা খাদের মধ্যে লুক্রিয়ে বসে রইন অনেকফ্ছণ। যখন সন্ধ্যা হলো, অন্ধকার হয়ে এন, তখন খাদ থেকে বেরিয়ে গিয়ে অকটা ঝোপের ভেতর থেকে একটা টিন বের করে আনল।

মৃদू শিস দিয়ে উঠন কিশোর। ঠিক এ রকমই কক্পনা করেছিন সে। মিনে যাচ্ছে বুড়োর কথার সজ্গে।

বুড়ো বনতে লাগল, 'টিনটা হাতে নিয়ে কটেজে पুকে গেল আরগফ। বেরিয়ে র্র কয়েক মিনিট পর। দরজায় তানা লাগিয়ে আবার গিয়ে লুকিয়ে রইন খাদের মধ্যে। आমি বেরোলাম না। আরও যখন অন্ধকার হলো, খাদ থেকে উঠে এসে ণেট খুনে বেরিয়ে নেন সে। খানিক পরেই আওুন দেখতে পেলাম কটেজ্রের ভেতর। চোখের পলকে ছড়িয়ে পড়ল আখুনটা। আর থাক্লাম না ঝোপের ভেত্র। বেরিয়েই দিলাম দৌড়। ধরা পড়লে দোষটা ठिक आমার घাড়ে চাপত।
'থ্যাংক ইউ,' তাকে বनনেন ক্যাপ্টেন। 'আর কাউকে দেখেছেন ও বাড়িতে?'
'ना।'
চচমৎকার প্রট। টাকার প্রয়োজন হয়েছিল আরারফের। ভেবেচিন্তে বুদ্দিটা ডানই বের্প কব্রেছিন। এবই দিনে কয়েক্রনের সজ্গে ইচ্ছে করে ঝাগড়া আামেলা

বাধান, যাতে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আর পুলিশের নজর তাদের ওপর পড়ে, তাদেরকে সন্দেই করে; ভাবে, কেউ প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ওই কাজ্জ করেছে।
‘ক্যাপ্টেন,' এখন তাহলে কি করব?’ জানতে চাইল সাদা পোশাক পরা অফিসার। 'আরগফকে তো ধরা দরকার।'

মাথা ঝাঁাকালেন ক্যাপ্টেন, 'য্যা ।' ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরের বললেন, ‘কি হয় জানাব তোমাদেরকে। পুলিশকে অনেক সাহাय্য কর়রছ তোমরা, অनেক ধন্যবাদ। তোমাদের কাছে পুলিশ কৃতজ্ঞ। कि বলো, ফগরাম্পারকট?’
 ‘বিচ্ছুওুোকে’ গান দিয়ে ভূত ছাড়াচ্ছে 'সে, তাতে কোন সন্দেছ নেই কিশোরের। ওরা তার চেয়ে বেশি চানাক ভাবতেই পিত্তি জুনে যাচ্ছে নিশ্চয় তার।

থানা থেকে বেরিয়ে এল ছেলেমেয়েরা । ক্যাপ্টেনও বেরোলেন। বললেন, 'আমি তোমাদের ওদিকেই যাব, আরগফের বাড়িতে। চাইলে তোমাদেরকে বাড়ির কাছে নামিয়ে দিতে পারি।'

খুশি হয়েই তাঁর গাড়িতে উঠন ছেলেমেয়েরা। মুনা বনन, ক্যাপ্টেন, আপনি যদি আমার ম’র সঙ্গে অকবার দেখা করতে পারতেন, আমাদের কথা সব <ুঝিয়ে বলতেন, খুব ভাল হত। মা অহেতুক রেগে আছে আমাদের ওপর।'
'বেশ,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'যাওয়ার পথে দেখা করে যাব।'
কথা রাখলেন তিনি। যাওয়ার পথে দুকলেন মুসাদের বাড়িতে। ছেলেমেয়েদের প্রশংসা করে স্তম্ভিত করে দিলেন মুসার আম্মাকে।

ড্রইংরুমে বসেছেন ক্যাপ্ট্টে। ছেলেমেয়েরাও ওখানেই ভিড় করছে। মুসা জানত্ত চাইল, 'আরগফের কি খবর?’

আমি নিজ্ে তাকে প্রশ্ন করেছি। প্রথমে স্বীকার করতে চায়নি। কিন্তু প্লেনগুলোর কথা কি করে জানল, জিজ্ঞেস করতেই চুপ হয়ে নেল, আর জবাব দিতে পারল না। দোষ স্বীকার করেছে। থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে। যতদিন না ফেরে বাড়ি দেখাশোনার ভার দিয়েছে মিসেস ডারবিকে।'

ততাহলে তো খুব খারাপ হরলা,’ রবিন বলল। 'বাড়ির কর্তৃই হয়ে নেছে এখন ধরতে গেলে। বেচারি পনির ওপর অত্যাচার আরও বাড়বে।'

তা পারবে না । মিসেস ডারবির সামনে পলিকে বলে এসেছি, বেশি বাড়াবাড়ি করলে যাতে পুলিশকে খবর দেয়। আর অত্যাচার করার সাহস পাবে না মিসেস ডারবি।'

एँ, খুব ভাল। খুশি হলো গোয়েন্দারা।
কিশোর বলল, 'সব প্রশ্নেরই তো জবাব পাওয়া গেল, কেবল একটা বাদে।'
'কী?' জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।
‘ওই বাদামী কাপড়ের টুকরোটা। কার কোট থেকে যে এল! মিস্টার্র আরাগফের?'
'না,' হাসলেন ক্যাপ্টেন। তাকিয়ে রয়েছেন মুসার দিকে। বললেন, 'অই রহস্যটার সমাধান আমি করে দিতে পারি।'
'পারন!' চেচিয়ে উঠন ফারিহা। 'बরুন ডো?’
ককাপড়টা মুসার কোটের। বেড়ার ফাঁক দিয়ে যাওয়ার সময় খোচা নেগে ছিড়ে যে রয়ে গিয়েছিল, কেউই ঢৈয়ান করোনি তোমরা। হয় এ রকম, সবচেয়ে কাছের সৃত্রটাই চোখ எড়িয়ে যায় বড় বড় গোয়েন্দাদেরও। অতে
 ছিঁড়েছে যে বুঝতে পারোনি। তাহলে তো তাকেও সন্দেহের তালিকায় ফেলে দিতে।'

ক্যাপ্টেনের রসিকতায় হেসে উঠন সবাই।
মুচকি হেসে উঠে গেলেন মুসার আম্মা, মেহমানকে চা-নাস্তা দেয়ার बन्যে।


# বিষাক্ত অর্কিড প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৯৭ 

ভারী মেঘের ভেতর থেকে বড় বড় ফোঁটায় ঝরছে অবিরাম বৃষ্টি। রিও হরারা নদौর কালো পানিতে আওয়াজ তুলছে ঝমঝম ঝমঝম। হাজার হাজার নালা দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে নদীটাকে।
অকরক্তি বাতাস নেই। দুতীরে স্তক্ধ "হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বনের গাছওনোকে মনে হচ্ছে
কাল্ো পাথরের পাহাড়।
নদীতে ভাসছে রকটা উভচর বিমান। বাতাস নেই, তাই তেউও নেই, তবে যোত আছে; আর তাতেই মৃদু দুলছে বিমানট।

ফুন্নত থাকা পানির দিকে অন্্তিতরা চোখে তাকিয়ে আছে ওমর। তার পাশে আর পেছনে বসা তিন গোয়েন্দারও কারও চোখে অস্বস্তি, কারও শঙ্巾া। উজান থেকে ভেসে আসছে আবর্জনা, উপড়ানো শ্যাওনা আর জনজ উদ্ভিদের দঙন, মরা গাছ। ওরকম রক্টা গাছের ডানে আটকা পড়েছে একটা বানর। মুক্তি পাওয়ার জন্যে ছটফ্ট করছে আর চিৎকারে গলা ফাটাচ্ছে।

পাশ দিয়ে তেসে গেন একটা ক্যানৃ। আগাগোড়া পলিথিন মুড়ি দিয়ে গলুইয়ে ঝুঁচে বসে দাঁড় বাইছে একজন ন্লোক।

সোতের মত পানি গড়াচ্ছে বিমানের গায়ে। তালপাতার বেড়া দেয়া বড় একটা ঘর চোথে পড়তে আরও ভান করে দেখার জন্যে একপাশের জানালা সামান্য ফাক করন ওমর। কয়না-কালো ঢোট্ট এক টুকরো চরামত জায়গার ওপারে উদদু জমিতে দাঁড়িয়ে আছে কুড়ৌা।
‘এটাই হবে,’ অনুমান করন সে। 'হনে বাঁচতাম। এ অবস্থায় বেশিদূর অগোনো সম্তব নয়। অত বৃষ্টিতে ওড়া যাবে না। নদী দিয়ে চানিয়ে গেনেও মরা গাছে তুতো লেগে তনা ফুটো হয়ে যাবার ভয়।

জানালার ফাঁক দিয়ে বাড়িটা দেখন মুসা, ‘রর নাম ভিना? ফুহ্হ!’
তুমি কি মার্বেন পাথরের পিলার আর সিংদরজা আশা করেছিলেে নাকি?’ পেছন থেকে টিটকারি দিন রবিন।

অতটা খারাপ অবশ্ঠ আশা করিনি। ভিলা নাম রাখা হয়েছে যার, সেটা जত সাধারণ একটা কুডড়ে, কম্পনাই করা যায় না। আর বৃষ্টিও যা खরু হলো, বাপরে বাপ!’
'নডুন দেখছ নাকি?’ কিশোর বলন, 'এমন ভঙ্গিতে কথা বলছ যেন আমাজন এনাকায় আর আসোনি। সেবার না কতদিন থেকে কত জন্তুজানোয়ার ধরে নিয়ে সেনাম?'
＇কিন্তু এখানটাতে তো আর आলিনি।

＇তাই ঢতা দেখছি। তা থামবে ক্খন？’
＇आমि कि জानि？＇
‘এখানে বসে বকবক করে নাভ নেই’’ মুসার দিকে তাকান ওমর， ‘ক্টিকটা ধরো তো। आমি নেমে শিত্যে জিজ্ঞে করে অসি এটাই বুমারের বাড়ি ক্কিন।

তথ্য যা পেক়়েছে ওরা，তাত জানা গেছে ক্রেজোয়াড্ডে শহরের মাইন ঢারেক ভাতিতে নদীর কিনারে খকটা খাঁড়ির ধারে সেজউইক বুমারের ভিনা। লেটাই থ゙জজে এখন।

জায়গা ছেড়ে দিন ওযর। সরে আলে তার সীটে বসন মুনা।
＇সাবধান，＇＇অর বনন，‘পানির নিচে চোরাপাথর থাকভে পারে। て্যোচা नाभिয়ে পপে চিরে ঢফলো না।
 গनে তীরে চে小ান। মস্ণ বালিতে ঘযা ন্খে বিমানের রেট।

 আঠান। ক＜্যেক জোড়া চোথ তাকিষ্যে আছে ওর দিকে। বাড়ির কাছে यাওয়ার आগেই বেরির্যে রন ওরা，বেশির ভাপই ইনস়্িয়ান।

বারান্দায় বলে थাকা এক্জন উচ্ঠে গन，চ্চোরা দেণ্খে বোयা यায়

 রক্টা ক্যানভাजের পান্ট পরন্ন। কোমরে চামড়ার বেল্টে বোজা ইয়াবড় রক ছুরি। অতিমাত্রায় বুন্না，তবে ওমরের হালির জবাব হাजি দিয়েই দিন।
 उরু করে ওখানকার নোকেরা। এর মানে হলো－勺ुড ঢড বা అতদিन।
 ＇কি সাংখাতিক খারাপ আবহাওয়া।
 ＂যা，আরহাওয়া সত্যি বড় খারাপ।
 বড় বড় ক＜্যেকটা রবার্রের তান পড়ে আছে। नোক্টার কাজ কি এখানে，
 পুকিতো কাসनाর। বাবা ইংরেজ，মা এ দেশী ইনডিয়ান। ভান ইংরেজ্রি বনতে পাল্র। ক্থা বনতে সুবিধে হলো অমরের।
 মাইনখানেক উজানে। जান করেই চেনে তাঁেে পুকিতো। অর্কিডের ব্যবসা করেন। তার রোকেরা জभলে রবার জোগাড় ক্রতে সেনে মাঝে মাঝে দুর্লভ

जর্কিড पের্যে যায়। নিয্যে আসে। তান দামে বুমারের কাছে সেসব ফুন বিক্রি बढ্রে পপিতো।

অর্কিড ভিনা খुँজে পাওয়া মোটেও বঠিন কিছ্রু নয়। নদীর কিনার ষরে উজানের দিকে এগৌলেই আর্রেক্টা বড় খাড়ি পাওয়া यাবে, তার ধারে বूমাব্রে বাড়ি। দেখলেই চেনা যাবে।

বিমানে ফির্রে রcে সপীদদর জানাল ওমর, আরার মাইনখানেক যোে रबে। িिক পলেই অলোচ্ছি।’ মুসাক্ জিজ্ঞে স করন, ‘পারবে তুমি?’
‘উড়ে হবে?
'না, ঈই অট্প পপ ওড়ার আার দরকার নেই। গাছের জনোে বাড়িটা নাও ঢেयা যেতে পারে। ব্টির মধ্যে হয়তো ওপর দিয়েই চনে যাব, কিন্তু দেখতে পাব না। जার চেয়ে নিচেই থাকি। 丹ীরে 丹ীরে রণোও। আমরা সবাই চোখ दाथाशि

বেশি পানিতে বিমান সরিয়ে আনন মুসা। ট্যাঙ্झিইং করে এগোল। জানানা খৃনে তীর্রে দিকে তাকিয়ে রইন ওঅর, রবিন আর কিশোর।



 বাড়িও কাছ থেকে পানিতে। মাথায় বাধখা রয়েছে বড় বড় দূটো ক্যানূ জার


भায়ারে কাজ ক্রছে কয়েক্জন ইনডিয়ান। বিমানের শব্দে মুষ ফিরিয়ে जादान।
 . আমের্রিকান,' বিপ্বাস করতে পারছে না রবিন। 'আাচর্র!'
‘‘র চচয়ে খারাপ জায়গায়ও অনেক আােরিকানের দেখা পাবে ঢুমি,'

‘যরে নিচয় দোকামাকড়ের আঙ্ডা!'
 বিষাক্ত সাপ-বিচ্মুরও অভাব হবে না।'
'হোটেন বোষ২য় রতটা খারাপ নয়,’ জাশা করুন ওমর। সামনের দিকে
 धनেছি। जতটা খারাপ কি आর বানাবে?

র্রবিন বনन, 'সোজ শহরে চনে সেনেই পারি?'
পপ্পেন নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। দেখনেই নোকে তাকাবে। নজরে यতটা কম পড়া যায় ততই ভান। রাখারও রকটা সম্সা আাে। হোটেটের दाशाবাছি यদি জায়েগt না পাই?
‘অখানে অবশ্ঠ প্র্র জায়া,’ দেখতে দেখতে বনন কিশ্শোর। ఫ্পপন ঢো

'না দেয়ার তো কোন কারণ দেখি না। প্লেনটা چধু রাখব, আমরা থাকব না। শহরে চলে যাব।’
'যাব কি করে?' রবিনের প্রশ্ন।
"হাঁটা ছাড়া গতি নেই। ভাবছি, এই বৃষ্টির মধ্যে বনের ভেতর দিয়ে হাঁটা যাবে তো?'
‘ধরা যাক গেন না, তখন?’
‘বুমারের সাহায্য নিতে হবে। অত চিন্তা করছ কেন? তাঁর সাহায্য নিতে তো বনাই হয়েছে আমাদের।

পায়াররের খালি দিকটায় বিমান নিয়ে গেল মুসা। লাফ দিয়ে নেশে গেন ওমর। দড়ি দিয়ে পায়ারের সজ্গে বেঁধে ফেনন বিমানের ডানা। তারপর नেজ।

এঞ্জিন বন্ধ করে দ্রিয় মুসাও নেমে গেন। তার পেছনে কিশোর আর রবিন।

বাড়ির বারান্দা থেকে নেমে এলেন লম্বা, হালকা-পাতলা এক শ্বেতাস ভদ্রলোক।
‘মিস্টার সেজউইক বুমার?’ জিজ্ঞেস করন ওমর।
'হ্যা।
পুকিতোর মত অতটা না হলেও বুমারও নোংরা। কাপড়-চোপড়ের অবস্থা ভাল না। পরিবেশটাই বোধহয় নোংরা থাকার, কিংবা পরিষ্ষার থেষে নাভ নেই জেনে অহেতুক কষ্ট করতে চায় না এখানে যারা বাস করে। বুমারের বয়স অনুমান করা কঠিন। অনেক হিসেব-নিকেশ করে ওমরের মনে হন্ো, চন্নিশ হতে পারে। অতটাই রোগাটে, দেখে মনে হয় সদ্য জণ্ডিস কিংবা ম্যানেরিয়ায় ভুগে উঠেছেন। গায়ে মাংস বলতে গেনে নেই, হাড়ের ওপর চামড়াটা কোনমুত লেগে আছে। লম্বাটে মুখ। ঠিলে বেরোনো চোয়াল। বিশাল কপাল। নীল চোখ। লালচে অগোছান চুন।

ক্কানের মত শীর্ণ রক্খানা হাত বাড়িয়ে দিলেন।'ওয়েলকাম ন অর্কিড ভিলা। আপনি নিচ্য় ওমর শরীফ। আর ররা আপনার অ্যাসিসটেন্ট-কিশোর পাশা, মুসা আমান, রবিন মিনফোর্ড। অবাক হচ্ছেন তো, নাম কি ভাবে জানলাম? আপনাদের आসার খবর আমাকে জানিঢ়ে দেয়া হয়েছে | বাড়ি খুঁজে বের করতে অসুবিধে হয়নি তো?’
'नা,’ হেসে জরাব দিল ওমর, 'ম্যানিকোরে পৌছেছি খূব সহজেই। ওখান থেকে লোকাল এয়ার সার্ভিসের রুট ব্যবহার করে পোর্ট ভেলহোতে প্পৗছলাম। আপনাদের অঞ্চনে ঢুকে নদীর প্যাচ দেণে অবশ্য মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়েছিন। একটার সঞ্গে আরেকটা যে ভাবে পেঁচিয়েছে! কোনটা যে আসল আর কোনটা তার শাখা মাঝে মাঝেই তুি়়ে ফেলছিলাম। হবে আপনার বাড়ি খুঁজ্জে বের করতে অসুবিধে হয়নি। বার দুু্যেক নেমে জিজ্ঞেস করেই পেশ়ে গোছি।'
‘ऊড। পেয়েছেন যে সেটাই হলো আসল কথা। নিচয় গোসল আর কাপড়-চোপড় বদলানো দ্ররকার। চলে आসুন। মালপত্র আনার লোক आছে।
'প্পেনটা এখানেই থাকবে?’
‘थাকুক না। কোন অসুবিধে নেই। পাহারা দিতে বাঢ দেব।’


বুমারের পিছু পিছু বাড়ির দিকে এগোল সবাই। কাছে যেতে বাড়ির সামনে কাঠের বেড়ায় পেরেেক দিয়ে গাথা একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল:

অর্কিড ভিলা
সেজউইক বুমার
মলিন হয়ে রুসেছে নেখাঁেো। এটা যে অর্কিড ভিলা, সেটা বোঝানোর জন্যে যেন বোর্ডের ঠিক নিচে দড়ি দিয়ে একটা বিরাট টব ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তাতে অক্টা গাছ। অপুর্ব সুন্দর একটা নীল ফুল ফুটে আছে।

ওমরকে সেদিকে তাকাতে দেখ্খে জিজ্ঞেস করলেন বুমার, 'জানেন ওটা কি ফুन?’
'নিচ্য় অর্কিড।'
‘অর্কিড তো বটেই। তবে বনেবাদাড্েে পাবেন না। আপনাআপনি জন্মায় না। মিষ প্রজাতি। বীজ থেকে आমি জন্মিয়েছি। আমার জন্মানো ওরকম আরও কয়েক্টা প্রজাতি দেখতে পাবেন এখানে।'

একটা आভিনা ধরর চনেছে ওরা এখন। বাতাসে রাসায়নিক পদার্থ্র কড়া গন্ধ। কয়েক্জন ইনডিয়ান, নিয্রো আর মিণ রক্তের নোক কাজ করজে। अর্কডডের বাল্ধ ছিঁডে নিয়ে নিয়ে ফেল্নছে একটা বিশাল চৌবাচ্চার পানিতে। সুন্দর ফুলঔনো ছেঁ়ে ফেলছে কাদায়। রপ্তানীর জন্যে বাল্টটা শখু দরকার, ফুন নয়, ওতুনো বার্তিন। গোটা ব্যাপার তদারকি করছে একজন নিগ্রো।
'সরি, এই আবর্জনার মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসতে হলো,' বুমার বললেন, 'গন্ধ অসছ্য লাগছে?'

প্রশ্নের জবাব দিল না কেউ। রবিন জিজ্ঞেস করন, 'বন থেকে ফুল তুবল आনেন না আপনি?’
'আগে আনতাম। এখন যাই না। তবে যদি খবর পাই এমন কোন গাছের দেখা পাওয়া গেছে যেটা তুলে আনতে পাকা হাত দরকার, তাহলে যেতে হয়। বয়েস হয়েছে তো, আগের মত আর বনে বনে ঘুরতে পারি না। গাছের মগডাল থেকে অর্কিড পেড়ে আনতে টারজান হওয়া দরকার। অর্কিডের দাম বাড়ে তার দু্প্রাপ্যতার ওপর। তাই নিজ্জে জন্মাই, যেটা আরুও দুর্নড। বন থেকেে জুনে আনার চেয়ে কাজটা কম কঠিন ভেব না। অর্কিডের থেছনে খাটনি আছে, বন থেকে তুরন আনা হনেও। আনার কষ্ট তো আছেই,

তারপরেও প্রচুর ঝামেনা। হাজার রকমের পোকামাকড় দুকে বসে থাকে এর মধ্যে, মারায্যক বিষাক্ত সাপ আর টারানটুলার মত ভয়াবহ মাকড়সা বাসা বাঁধে। র্পানী করার আগে কেমিক্যান আর বিষ দিয়ে সেখেোকে মেরে সাফ করতে হয়। মারাত্মক পেস্ট ছড়ানোর ভয়ে অর্কিড আমদানীই নিষিদ্ধ অনেক দেশে।'
'চ্ৗৗবাচ্চার পানিতে ফ্লে কে কোকামাকড় পরিক্কার করা হচ্ছে?’:
'ুা ।.বিষ মেশানো আছছ পানিতে।'
'তাতে বাब নষ্ট হয় না?'
ना।'
আছ্ছা, বাল্ৰই বা রপ্ানী করতে হবে কেন? বীজ নিয়ে লিয়ে হটহাউসে জন্মানো যায় ना?’
'যায়, তবে ভাল হয় না। রঙ নষ্ট হয়, সুগন্ধ কমে যায় কিংবা একেবারেই থাকে না। এই দুটো না থাকনে আর অর্কিডের কি দরকার? কদরই তো হরো এর সৌন্দর্यের। সেজন্যে বন থেকে তুলে আনা বান্ঘের চাহিদা অনেক বেশি।
‘‘ই অন্নাভাবিক ব্যবসায় এলেন.কেন?’’ জানতে চাইন কিশোর।
হানলেন বুমার। 'মানুষের কত রকম হবি থাকে। কেউ জসায় ডাকটিকেট, কেউ জীবাশ্ম, কেউ বা আবার দেশনাইয়ের কাঠির মত অতি সাধারণ জিনিস। आমি জমাই অর্কিড। আর সেটা জমাতে হনে অর্কিডের জন্মস্থানের চচয়ে ভান জায়গা আর কোথায় আছে, বনো? অর্কিড আমার নেশা। দেশ্শে থেকে এই হবি পৃরণ করতে গেলে অনেক খরচ, আমার মত নোকের পক্ষে সেটা সষ্ডবই হত না। এখানে আসাতে হবিও প্রণ হচ্ছে, ব্যবসাও করতত পারছছ-নিজেকে তো ভাগ্যবান মনে করি আমি। বহুবছর আগে বিশ্ধবিদ্যানয়ের পড়া যখন শেষ করলাম, দুনিয়া ঘুরে দেখার জন্যে বাবা কিছু টাকা ধরিয়ে দিলেন आমার হাতে। তখনকার বার্মা, আজকের মিয়ানমারে গিয়ে প্রথম অর্কিড দেখলাম आমি। অনেপ্রাণে আমি অকজন নেচারালিস্ট। ওই নীন ফুলটা দেひে মনে হলো এত সুন্দর জিনিস আর জীবনে দেখিনি। যাই হোক, পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করে আমি বাড়ি ফেরার অন্প কিছুদিল় পরেই বাবা মারা গেলেন। ততদিনে অর্কিড জন্মানোর নেশায় পেয়ে বসেছে আমাকে। আবিষ্ধার করলাম, হটহাউসে ফুল ভান হয় না।। একদিন এক অ্যাক্সিডেট্টে হটহাউসটা নंট হয়ে গেন। ভাবলাম, মেরামতের পেছনে আর টাকা খরচ না করে বরং आমাজনেই চনে যাই, যেখানে অর্কিড জন্মানোর জন্যে কৃত্রিম উত্তাপের দরকার হবে না।'

निভিং রূমে ওদের নিয়ে এনেন বুমার। লম্বা একটা ঘর। বাঁশের তৈরি অতি সাধারণ কিন্তু আরামদায়ক আসবাব দিয়ে সাজানো। একদিকের দেয়াল ঘেঁেে রাখা কয়েকটা ধাতব কেবিনেট। কাঁচের সুরক্ষিত বাক্পে ভরে রাখা হয়েছে ঝলমলে রঙের নানা রকম পাখি আর প্রজাপতির স্টাফ করা দেহ।
‘কি খেতে চান?’ ওমরকে জিজ্ঞেস করলেন বুমার। 'হইস্কি? জিন? নাকি

কোমন কিছू?’
'ওই টে টেবিনে লাইম জুস দেখতে পাচ্ছি,' হাত তুনে দেখান ওমর। 'ওটা হনেই চলবে। গন্ধ কিসের??
‘খারাপ নাগছে? সরি, বিছ্ৰ করার নেই। ওষুধের গন্ধ। এটা বাদ দিতে হলে পোকামাকড়ের কামড় খেতে হবে। ভাববেন না, খুব তাড়াতাড়িই সহ্য रয়ে যাবে।'

ওমরকে লাইম জুস জারর তিন ঢোয়েন্দাকে আনারসের রস ঢেলে দিলেন বুমার।
‘‘ৰকাই থাকেন নাকি এখানে?’ জানতে চাইল ওমর।
‘এ্রা কোথায়, চাকর-বাকর আছে। বেশির ভাগই ইনডিয়ান। বার্চিট্টিা ফিরিঙ্গি, বাবা ফরাসী মা ইনডিয়ান। ভাল রান্না করে। বাড়িঘর দেখাশোনা, শমিকদের কাজের তদারকি সব করে একজন নিগ্যে ।
‘বাড়ি যেতে কখনও ইচ্ছে করে না আপনার?’ জিজ্ঞেস করন রবিন। বুমারের ক্থা তনতে ভান নাগছে তার।

না। বাড়ি eখু बক্টা অতীত স্মৃতি। এখানে অত বেশিদিন আছি আমি, জীবনের ধারাটাই পাল্টে গেছে। তাতে অখুশি নই। এ জীবনই আমার পছন্দ। যেটা পছন্দ সেটা বদনাতেই বা যাব কেন? সভা পথিবী বনতে যা বোঝায় সেই সব দূর্ভাবনা, ঝামেনা, যন্ত্রণার কোনটাই নেই এখানে, রড় আরামে आছি। কাজকর্ম ঘাড়ের ওপর চেপে थাকে না। আজ যেটা করতে পারলাম না, ঠিক আছে, কাল করব, কাল না পারনে পর๗, না পারনে পরের হপ্তায়, পরের মাসে কিংবা পরের বছর। অকেবারে না পারনেও কোন অসুবিষেে নেই, ম্তু কোন কতি হয়ে যাবে না । জঙল মানুষকে ইয় খুন করে, নয়তো গোলাম বানায়। আমাকে গোলাম বানিয়েছে। আমি এখন আমাজন ছাড়া কিছু ভাবতেই পারি না।

হাসন ওমর, 'বুঝনাম। গোনাম হয়ে মনিবের কাছ থেকে পাচ্ছেনও নিচ্চয় অनেক কিছ্ছ?
'সে তো বটেই। নাহলে কি আছি?’
'তা কতবড় জপনার এই মনিবটি?’
আমাজনের মুখ থেরে ৩রু করে পেরুর ইকুইটো পর্যন্ত তিন হাজার মাইন নদীর দুতীরেই গভীর জঙ্গন। আন্দাজ করুন এখন, কত বড়? ভাববেন
 নাকউদ ফর্াগ্গী আর ইংরেজও আছে অনেক। জায়গাটা বাস্তুহারা, ভাগ্যান্বেষী আার অপরাধীদের স্পরাজ্য। রুনো জানোয়ারের সঙ্গে মিলে মিশে নিচ্চিন্তে, বেশ আরামেই আছে এরা। টাকা কামানোর ধান্দায় এদের অনেকেই «ুজ্ে বেড়ায় সোনা-র্রা আর পান্নার খনি। সফন্ন প্রায় কেউই হয় না। কেউ কেউ কিছুंই না পেয়ে হতাশায় তেঙে পড়ে, দেশে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু সজ্ে করে আনা টাকাপয়সা সব তখন শেষ, ভাড়ার টাকাটাও আর জোগাড় করতে পারে না। বাধ্য হয়ে পড়ে থাকতে হয়, দেশে ফেরার মপ্ন দেণ্ৰে কেবন;

য্যেে জার পারে না।' জোরে অবটা নিঃপ্বাস ফেনলেন প্রকৃতি ব্রেমিক। অনেক বক্বক করनाম। এখন বनুন, কি কারণে এই অধ্ধের এখানে
 बেন জাসছেন, স্পষ্ট করেনি।’
 অকটা প্রতিষ্ঠান গড়েছি আমরা এই চারজন-ওকিমূরো করপপারেশনন। आমাদের মৃন ব্যবসা পুরান্নে বাতিন বিমান কিনে মেরাম্ত করে বেশি দামে
 চিড়িয়াখানায় বিক্রি। এ ছাড়া টাকা রোজগারের জন্যে আরও নানা রকম भান্দা করহি आমরা। এখানে আসাট সেই ধান্দারই একটা জংশ।’

বুমার বূম্木নেন, কাबটা কি সেটা তাৰকে বলতে চাইছে না ওমর।


না। যদিও অर्किড-ববসসায়ীর ছদ্রবেশ্ই আসতে হয়েছে আমাদের।

 জাপনার জানাশোনা ওঠাবসা জাছে। প্রয়োজনে আমাদের সহায়তण করতে भाরবেন।
'युलि হর্যেই কর্র। কি সহায়ত চান?'
আমাদের প্রथ্য কাজ ছিন আপনার সক্গে পরিচিত হওয়া। হয়েছি। এখन
 হয়েছে আমাদ্রের-ज্যানদেজ হোটেন। ওটা নাকি ওथানকার সবচেয়ে তান হোটে।

তা বনেছে ঠিকই। জ্জঘয়াড়োত থাকার জন্যে এরচেয়ে তান জায়গা
 সরাইখানা। মানিক आমাকে তানমত চচনে। ছোটেনটা চনে স্থানীয়দের নিয়ে, বিদেশীপ্পায় আলে না। তবে গত হণ্ণায় িিয়ে অনেকদিন পর রক্জন आমেরিকননকে দেণে এনাম!

চুরিন্ট? তীক্শ হলো ওমরের দূষি।
২বে হয়রো। এখানকার লৌকের কৌৈৃহন কম। নিজে থেরে কেউ কিছু না বनনে অহেুুক নাক গनाতে যায় না । নোক্টা সাধারণ দুরিস্ট, না কোন কাজ্র এসেছে; জানা যায়নি’’
‘उ। ब্ূূোয়াড়ে জায়গাটা কেমন?’
 বোকামি।' তিন নোয়েন্দার দিকে তাকানেন বুমার, 'ারু রু ঢেনে নাও না जग থেবে।

ম্যো ছাড়া আার রেউ নিন না।
‘অনেক چেয়েছি,’ কিশোর বলন। ' আপনি বনুন, ৫নতে ভান নাগছে। ক্রেজোয়াড়োতে আইননশৃফ্যনা পরিস্থিতি কেমন?'
‘এ রকম এক্টা জায়গায় যেমনটি হবার কথা,’ জবাব দিলেন বুমার। 'थানার দায়িতে আছে রকজন অফিসার, ইনতেনদেন্তে। আইন-শৃফ্মলা ঠিক রাখতে হিমশিম খায়। চেষ্টার ত্রুটি করে না। এমন বুনো জায়গায় बनবন তার অকেবারেই কম। তবে আমি যখন প্রথম এসেছি, তার চেয়ে অবস্থা এখন অনেক ভান। তারপরেও এখানে নিজের দায়িতৃ নিজেরই নিতে হয়। স্থানীয় नোকজন, দোকানদার আর ব্যবসায়ীরা ঠিক আছে। তাদের ওখানে যারা কাজ করে-ইনডিয়ান, निগ্গো আর ফিরিभ্গিদেরও ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। ঝামেনা পাকায় হলো ল্যানারোরা, এখানকার কাউবয়। বনের বাইরে বড় বড় মাঠ আছে, ওथানে গরুর খামার। হপ্ণাশেবে জুটির দিনে ওসব খামার থৌে আমোদ-ফুর্তি করতে. আসে ওরা। বিয়ার কিংবা স্থানীয় মদ আওয়ারদিয়েন্তে খৈয়ে মাতলামি করে। ওদের জায়গা দেয়ার জন্যে অনেক বার আর ড্যান্স হন আছে। আনন্দ দেয়ার জন্যে নিনেমা হনও আছে। আধুনিক সভ্যতার যতসব ছাগনামি-পাগলামি দেখানো হয় সেই হল়্ে।
'সিনেমা হন্ত তাহনে আছে?'
‘খবরদার, ওটার ধারেকাছে যেয়ো না। প্রায়ই ছবির শেষটা আর দেখার উপায় থাকে না। মারামারি বাধে হনের মধ্যে, বোতন ছোড়াচুঁড়ি চনে। তারপর তরু হয় গোলাতলি, ছুরি মারামারি। ভ্যে যাকে পারে ণেটায়, কেউ কেয়ার করে না। কাছাক্যছি কোন পুলিশম্যান यদি পাহারা थাকেও, তাক্কেয়ে তাকিয়ে ৫ধ্রে দেখে। সোমবার সকানে মোটামুটি শান্ত হয়ে যায় শহর, আগের রাতের কানিমা সব ঘুম দিয়ে মুছে ফেলতে চায় যেন।
'উইকএড্ডে কি আপনি শহরে যান?’
‘উইকএড তো দৃরের কथা, সোমবারেও यাই না। নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া, অকেবারে ঠেকে না গেলে আমি শহরেই যাই না।
'ওরকম নরকে কে আর যেতে চায়;', পর পর তিন গ্নাস আনারসের রস খেয়ে আরামের ঢেকুর তুলন মুনা। আনাপে যোগ দিন।
'ওখানে সব কিছুই সস্তা,' বলতে থাকলেন বুমার। 'নইলে ব্যবসা চলবে না। नোকের ক্রয়শষমতা খুব কম। ঘরবাড়ি অতি সাধারণ। काদা আর কুপিয়ে কাটা घালের কুচি মিশিয়ে মও তৈরি করে দেয়ান বানান্ন হয়। দেয়ালের মাঝে মাঝে ফোকর, ঘরে বাতাস চলাচলের জন্যে। কেউ কেউ আবার দেয়ানে সাদা চুনকাম করে দেয়। এই ঘরের নাম এখানে তাপিয়ান। প্রসাবখানা-পায়খানার ব্যবস্থা খুব করুণ।
‘এখান থেকে শহরে যাওয়ার রাস্তা আছে নাকি?’ জানতে চাইন ওমর।
'পার্যেচনা বুনোপথ। ওই পণে এমনিতেই চনা দুষ্বর, বৃষ্টি হলে তো ক্থাই নেই। আজ রাতটা আর यাওয়ার ঝুঁকি নিতে यাবেন না, এथানেই থেকে যান। দেখুন কান সকালে বৃষ্টি কমে কিনা। आপনাদের আমি ঘোড়া আর গাইড দিয়ে সাহায্য করতে পারব।'

अনनেক ধন্যবাদ आপনাকে। সত্যি, आপনার দেখা না পেনে বিপদেই পড়ে যেতাম। নদীপণ্ে যাওয়া यায় না? ম্যাপে তো দেখনাম শহরটা নদী

## থেকে দৃরে নয়।

‘আপনার জায়গায় আমি হলে নদীপথে যাওয়ার কথা কল্পনাও করতাম না। এই ঢলের রূপ তো দেঁখেননি, নদী ফুলেফেেপে উঠলে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। কত রকম বিপদ যে আছে। প্লেনটাও খোয়াবেন, জানটাও। তার চেয়ে হেঁটেই যান, অনেক নিরাপদ। আপনার থপ্লেন নিয়ে ভাববেন না, ওটার দায়িত্ব আমার,’ এক মুহৃর্ত থেমে দম নিলেন বুমার। অনেক কথা হলো। আপনাদের নিশ়্ খিদে পৌয়েছে। চলুন, ডাইনিং রুমে। খাওয়ার পর यদি ইচ্ছে হয় তো আমার অর্কিডের বাগান দেখতে যাবেন। খুব দুম্প্রাপ্য্য কিছু ফুল আছে আমার এখানে।
‘যেহেতু অর্কিড‘ ব্যবসায়ীর ছদ্রবেশে এসেছি,’ হেসে বনন ওমর, ‘ও সম্পক্কে খানিকটা ধারণা থাকা দরকার। নইলে কোথায় কোন কথা বলতে গিয়ে ফেঁসে যাব কে জানে।:
‘এখানকার নদী সম্পর্কেও খানিকটা ধারণা থাকা উচিভ, নইলে উল্টোপাল্টা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসতে পারেন। মারা পড়বেন তাহলে। প্রচুর বৃট্টির পরে এখন নদীর যা অবস্থা, এ সময়ে জলপথে কোথাও যাওয়ার চেষ্ঠা কেরা একদম ঠিক না। ওই আমেরিকান লোকটা, যে ক্জজজোয়াড়োতে এসেছে বলनाম, সে বুঝেছে ঠেনা কাকে বনে। প্রায় জোর করে এ্রকট লাকড়ি বওয়ার ফেরি বোট ভাড়া করে ক্রুজোয়াড়ো যাওয়ার চেষ্টা করেছিন। মরভেত মরতে কোনমতে পুর্যের্তো ভেকুতে পৌঁছার পর কিছুত্তে আর সামনে এগোতে রাজি হয়নি নৌকার মাঝিরা। এখান থথকে জায়গাটা বিশ মাইন ভাটিতে। বাকি পथ শেষে বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে পার হয়েছে ওই নোক। সেজন্যেই বনছি, দুঃ্সাহস দেখানোর বোকামি করতে যাবেন না। বিপদ আরও আছে নদীতি। মারাত্মক পিরানহার কथा তো নিশ্য় খनেছেন। আররকটা বিপজ্জনক প্রাণী আছে হুরারা নদীতে। তেমন্নাদোরেস।'
‘খাইছে!’ आँতকে উঠল মুসা। ‘ওটা আবার কি? প্রাশৈতিহাসিক প্রাণী নাকি? আজও টিকে আছে?'

হাসতে नাগলেন বুমার। 'নাম তনে ওরকমই লাগে বটে, তাই না? ও হরো বান মাছ, বৈদুতিক বান। ইলেকটিক শক দিয়ে ঘোড়াকে চিত করে ফেনতত পারে, মানুষের কি হবে বোঝো।
‘বূঝনাম,’ নিরাশ হয়ে গেন মুসা, ‘নদীতে সাতার কাটার আশা খতম। ভেবেছিলাম, বৃষ্টি কমনে একদিন চুটটিয়ে সাঁতার কাটব, মাছ ধরব, 'তা আর হলো না।'
‘াঁতার কাটতে ত্যা পারলেও মাছ ধরায় কোন বাধা নেই। প্রচুর আছে। ফেনলেই খায়। কেবন বড়শিতে পিরানহা আর বান মাছ উঠে এনে হাত দিয়ে না ধরনেই হনো ;

কিশোররা কেন অসেছে এই জभলে জানতে হলে পিছিয়ে আসতে হবে সাতটা দিন। রকি বীচ। রোদ ঝলমলে এক সুন্দর সকান। তিন গোয়েন্দা আর ওমরকে খবর দিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন গোয়েন্দা ভিষ্টর সাইমন।
‘আরাম করে বসো,' বলনেন তিনি। 'অনেক কথা আছে।'
চেয়ার টেনে বসন কিশোর। হাসল। 'কোনো তদন্তের কাজ দেবেন মনে হচ্ছে?’

তদন্ত এবং অ্যাডভেঞ্ঞার।
অ্যাডভেঞ্চার? আগেই ভাবা উচিত ছিন, ওমরভাইকে আমাদের সক্গে আসতে বলেছেন যখন।'

মিস্টার সাইমনও হাসলেন, 'কেন অ্যাডভেষ্পার ছাড়া আর কিছু পারে না नाকি ও?'
'পারবে না কেন? আমি সেক্থা বলছি না। ওমরভাই মানেই তো প্লেন, আর প্পেন মানে দৃরের পাল্লা।'

তা ঠিক, ধবারের পাল্নাটাও দূরেরই্গ’ মুসার দিকে তাকালেন তিনি, 'কি খাবে?'

বিগলিত হাসি হাসল মুসা, 'যা খুশি দিতে বলুন কিমকে। আপনার ফোন পেয়ে ছুটে চলে অসেছি। সকানের নাস্তাটাও ঠিকমতত করতে পারিনি।

ভিয়েতনামী বাবুর্চি-কাম-হাউসকিপার নিসান জাং কিমকে ডাকলেন সাইমন। বললেন, 'ওদের খাবার দাও।'

হাত নাড়ন ওমর, 'আমার কিছু লাগবে না। আমি মুসার মত তাড়াহড়া করিনি।'
'আরে কিছু তো খাও,' সাইমন বললেন।
'না, স্যার, আমি কিছু পারব না। ঠিক আছে, কিম, আমাকে একটা কোকই দাও।'

ক্কিশোর আর রবিনও শ্ধু কোক চাইল।
মুনা তাকাল কিমের দিকে, ‘কিম, ভাই, দোহাই নাগে তোমার, ভাল কিছু থাকলে দাও। দয়া করে ই"দুর কিংবা চামচিকের সুপ আমাকে দিয়ে টেস্ট করাতে এনো না এখন, এই সাতসকালে গিলতে পারব না।’

মনে ব্যথা శেয়ে মুখ কানো করে ফ্লেন কিম, 'আমি ৩ধু আজেবাজে জিনিসই খাওয়াই তোমাদের, না?’

অনেকটা রাগ করেই বেরিয়ে চনে গেল সে। ফিরে এল ঠিক তিন মিনিটের মাথায়। তারমানে খাবার নিয়ে তৈরি হয়েই বসেছ্লি সে। বিশান টেটা নামিয়ে রাখল টেবিলে। প্পেটে করে যা এনেছে, দেঢে হা হয়ে ঢেল তিন

গোয়েন্দার মুখ। এগারো রকমের কেক। পৃথিবীর এগারোটি দেশের মানুষ যেমন করে বানায়। গত তিন দিনে এঔলো বানানো শিখখছে সে। বসে বসে বানিয়েছে আার জমিয়েছে। খাওয়ানোর নোক পাচ্ছিন না। আজ পেয়েছে সুযোগ।

কিশোর আর রবিন দুই হাত তুলে ‘না না’ কंরেও নিস্তার পেল না। সবণুনো কেক থেকে খুব ছোট ছোট এগারোটা করে টুকরো চেখে দেখতেই হলো। ভয়ে ওমর গিয়ে বসে রইন বাথরূমে। অনেক দেরি করে বেরোল यাতত কিম টে নিয়ে চনে যায়। কিন্তু কিমের ধৈর্যের কোন শেষ নেই। দাঁড়িয়েই আছে! গমন অনুরোধ eুরু করন, কি আর করে বেচারা ওমর!

মুসা কি পরিমাণ খেন, সেটা আর বলার প্রয়োজন নেই। অকটা কথা বননেই অনুমান করা যাবে, চেয়ারে সোজা হয়ে বসতে পারল না সে, গিয়ে আধশোয়া হয়ে পড়ন কোণের ইজিচেয়ারে।

মুসার কথায় মনে যে দুঃখ পেয়েছিন কিম, সেটার আর চিহ্নমাত্র রইল না তার চেহারায়। সন্ত্তষ্ট হয়ে হাসিমমেে শুন্ঠ টে আর গ্নাস-প্লেট্তেো নিয়ে চনে গেল। বেরোনোর আগে বলে গেল দুপুরে না খখয়ে যাওয়া চলবে না।

প্রমাদ ওুনল রবিন আর কিশোর। ৩রুতে কেক খাইয়ে ওদের বিশ্ধাস অর্জন করেছে কিম, দূপুরে হয়তো কুকুরের মাংসের কাবাব এনে হাজির করবে। বना যায় না। ভিয়েতনামী আর কোরিয়ানরা তো কুকুর খাওয়ার ফম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেনন, যত ভাল রান্নাই করুক, কোনও ধরনের মাংসের দিকে হাত বাড়াবে না আজ। শাক-সজি হলে খাবে, নইলে বাদ।

ওমরের দিকে তাক্কিয়ে হাসলেন সাইমন, 'ইচ্ছে করলে সিগারেট ধরাতে পারো।
'না, ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা করছি। কম খাই।’
‘খুব ভাল। যে জিনিসে কোন উপকার নেই, ৫ধু ঋতি, সেটাকে আককড়ে ধরে রেরে নাভ কি? यাকগে, রবার শ্শোনো, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে!
'बनून?'
‘‘কজন ব্যাকমেলারকে খুঁজে বের করে দিতে হবে।'
'কि नाম?'
'পন ভ্যানেন্তি।'
'তার জন্যে てপ্লেনের কি দরকার?’
আছে। গোড়া থেকেই বলি। চুয়ান্নিশ বছর আগে পেরুর নিমাতে জন্মগ্রহ করেছিন পন ভ্যানেন্তি। বাবা দূতাবাসে চাকরি করত। এ দেশ সৈদেশ ঘুরতে ঘৃরতে একদিন আমেরিকায় এরে হাজির হলো। ভ্যালেন্তির বয়েস তখন বারো। কয়েক বছর পর বদনি হয়ে আমেরিকা থেকে রুমানিয়ায় চলে গেন ওর বাবা, কিন্তু ছেলেকে আমেরিকাতেই রেখে গেন নেখাপড়া कরার জন্যে। बिলিয়ান্ট ছাত্র ভ্যালেন্তি। খুব ভালমত পাসটাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফ্সের হলো। তারপর গবেষণায় সুবিধে হবে বলে চাকরি

নিন একটা বড় ওষ্ষ রোম্পানিতে। রেমন অ্যাও রেমন।’’
 মাथা ঝাঁকালেন সাইমন，＂গা । उটার ম্যানেজিং ডিরেষ্টের আমার একজন বন্ধু，নাম বিनিয়ার্ড রেয়ে। সে－ই অসে আমাকে জানিয়েছে সব। যাই হোক， जান কাজ্রের জন্যে প্রমোশন পেয়ে দ্রুত ওপরে উটে গেন ভ্যালেন্তি； কর্তাব্যক্তিরা তার ওপর খুশি। কিন্তু ওর মনে হতে থাকন，ওকে তারা ঠকাচ্ছে। বেশি বেতন চাইন। সর্বোচ্চ বেতন দেয়া হচ্ছে তখন তাকে। ত্গুণি আর বাড়ানো সষ্ভব নয়।＂ওসব বুঝিটুকিকনা，বেতন চাই！＂ভ্যানেন্তিও চাপাচাপি শরু কুরল। बক পর্যায়ে রাগ করে চাকরি দিল ছেড়ে। এবং তারপর উধাও। একজন ভাল কাজের নোককে হারিয়ে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না কোম্পানিি। সেটা মাসখানেক আগের ঘটনা। দিন চারেক आগে বিলিয়ার্ডের কাছে অকটা চিঠি অসেছে। পন ভ্যালেন্তি লিখেছে। জানিয়েছে，তার কাছে গোটা তিনেক ওষুধ্রে ফর্মুনা আছে，যেঔনো রেমন কোম্পানির ইদানীংকার আবিষ্ষার। ক্যান্সারের ওষুষ। যাওয়ার সময় চুরি করে নিঁয়ে গেছে সে। ন্যাবরেটরি চীফ সে－ই ছিন বনে নিয়ে যাওয়া সহজ ইয়েছে। মাত্র একমাস আগের ঘটনা，তাই ওওলোর থোজও পড়েনি，খোয়া বে বেছে সেটাও জানা यায়নি। চিঠি পেয়ে টনক নড়ন। でখাজ，ひোজ，ひোজ！পাওয়া গেন না ওঔুলো। বোঝা গেল，মিথ্যে কথা নেথেনি ভ্যানেন্তি।
＇কি চায় ও？＇জানতে চাইন ওমর।
＇টादा।＇
＇কত？＇
‘‘িশ লাখ ডলার।’
শিস দিয়ে উঠন ওমর，‘‘ত！’
ফফ্মুনাঔলোর দাম আরও অনেক বেশি। ইচ্ছে করনে এর দশশ্তণ দামে অন্য কোম্পানির কাছে বেচে দিতে পারে ভ্যানেন্তি। সেই হুকিই দিয়েছে；

টটাকাট তাহনে দিয়ে দিলেই পারে রেমন কোম্পানি？’
তা পারে। দিতে ওদের আপত্তিও নেই। কিন্তু র্যাকমেনার＜ে বিশ্ধাস কি？यদি টাকা পাওয়ার পরেও ফর্মুনা ফেরত না দেয়？মোচড় দিয়ে আরও টাকা চায়？র্যাকমেলাররা সাধারণত যা করে।＇

ঙ্ৰ，বুঝলাম। টাকা না দিলেও সমস্যা－অন্য কোম্পানির কাছে বেচে দেবে ভ্যালেন্তি। পুলিশের কাছে যায় না কেন রেমন？’

গেলে থুব এক্টা নাড হবে না। বরং বাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে। अন্য কোম্পানির চর পিছু নাগবে তখন ত্যালেন্তির। টাকা দিয়ে কিংবা খুন করে যেভাবেই হোক ওই ফ্ম্মুনা হাতানোগ চেষ্টা করবে। তাতে কতিটা যা হবার হবে রেমন কোম্পানির। তাই ওরা চায় গোপনে নোপনে লোকটাকে খুজজে．টের করে তার কাছ থেকে কাগজ্জণনো জদায় করে আনতে।
＇তারমানে জামাদেরই চেষ্টা করে দেখতে হবে？’

যদি তোমাদের কোন অসুবিধে না থাকে। আমাকেই ধরেছিল রেমন, কিন্তু আমার সময় নেই। অগত্যা বলন, আমার পরিচিত বিশ্বস্তু কাউকে দিয়ে করিয়ে দিতে।

কিশোরের দিকে একবার তাকিয়ে সাইমনের দিকে ফিরন ওমর, 'সঙ্গে করে টাকা নিয়ে যেতে হবে নাকি আমাদের? ভ্যানেন্তি টাকাটা নিতে এলেই ধরব ঈপ করে?

মাथা নাড়লেন সাইমন, না। অত বোকা সে নয়। মনে রেখো, সাধারণ ক্রিমিনালের সঙ্গে ডিন করছি না আমরা। अতিমাত্রায় বুদ্ধিমান অকজন বিজ্ঞানী ভ্যানেন্তি। আমেরিকা থেকে বেরিয়ে সোজা ইংন্যাণে গিয়েছিন সে। সেখানে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করেরেরে গেছে। টাকাটা নেখানে জমা দিতে रবে। জমা দেয়ার মাসখানেক পরে ডাকে: পাঠাবে ফর্মুনাতুনে। এক মাস সময় নেয়ার কারণ কি জানো? ননড্ডনের ব্যাংक থেকে টাকাটা তুলে সরিয়ে ফ্নেবে অন্য কোন দেশের ব্যাংকে, সুইজারল্যাড্ডেও নিয়ে যেতে পারে। তাকে ধরার কোন উপায়ই থাকবে না আর।’

ভীষণ চানাক তো!
অ্যা। পনেরো দিন সময় দিয়েছে. আমাদের। এর মধ্যে একটা বিশেষ ঠিকানায় চিঠি লিখে কোম্পানির তাকে জানাতে হবে, টাকা দিতে রাজি আছে কিনা। পনেরো দিনের বেশি একৃট দিন সে অপেক্ষা করবে না। অন্য কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করবে।'
'ঠিকানাটা কি?'
‘ক্রেজ্রায়াড়োর একটা পোস্ট অফিসের নম্বর। চিঠিটা সেঁখান থেকে জোগাড় করে নেবে সে।'
‘ক্রূজোয়াড়ো?’ ইজিচেয়ারে খানিকটা সোজা হল্লো মুনা, ‘জিন্দেগীতেও बই নাম שनिनि।

ওমর আর অন্য দুই গোয়েন্দারও শৃন্য দূষ্টি। ওরাও শোনেনি।
হাসনেন ডিটেকটিভ, 'आমিও' निनि আগে। এবার তনनাম। ক্রজজোয়াড়ো পেরুর অকটা ছোট্ট শহর। নোকস্থংা তিন হাজার। অ্যাড্জিজ পর্বতমালার পুবধারে পেরু, बাজিন আর বলিভিয়ার সীমানা যেখানে এক হয়েছে, সেখানে রিও হরারা নামে একটা নদীর তীরে শহরটা। নদীটা রিও ম্যাদিরা নদীর একটা শাथা। রিও ম্যাদিরা আবার आমাজনের শাখা। আমজননের যেখান থেকে বেরিয়েছে রিও ম্যাদিরা, তার কাছেই ম্যানাও নামে

‘বন্দরটা চিনি,’ কিশোর বনন। 'আমাজন থেকে জন্তু-জানোয়ার্গ ধরে আনার সময় সেবার এই বন্দরেই স্টীমারে উঠেছিনাম।'

মাথা ঝাঁকালেন সাইমন।
அ. অবাক দৃষ্टिতে তাঁর দিকে তাকাল ওমর, জঙলের অত গভীরে দুকে যাওয়ার কি কারণ ওর?

৫কনো হাजি হাসলেন সাইমন, ‘সহজ। পেরু ওর জন্মস্থান। নিচয় বিষাক্ত অর্কিড

ক্রোয়াড়োতেও গিয়েছিন। চেনা জায়গা হনে থাকতে সুবিষে। জঙনের মর্যে বনে ওथান থেকে ওকে খুজজ বের করা খুব কঠিন কার্জ। তবে যাওয়ার আসন কারণ আমি যেটা সন্দেই করছি তা হলো, ক্জোয়াড়োতে ও ধাওয়া খেনেই পালিয়ে চলে যাবে বলিভিয়া কিংবা बাজিলে। নদীটা てেরোনেই হনো, ঢুকে যাবে অন্য দেশের সীমানায়। তাকে তখন ধরতে হলে আবার নডুন করে て্খোজা তরু করতে হবে।'
 আমাদের ক্রেজ্রোয়াড়োতে প্ৗীছতেই সাত-আটদিন নেগে যাবে। তাহনে আমাদের মিশনটা হনো-ভ্যানেন্তিকে খুজজ বের করে ধরে আনতে হবে?’
'ना, ওকে আমাদের দরকার নেই। অহেতুক ঝামেনা। ফ্মুনাগুনো কেবল উদ্ধার করে জান্রত পারলেই হনো।'

কিশোরের দিকে তাকাল্টi अমর, 'কি বনো? যাবে?’
'আমার আপত্তি নেই। হাতে সময় আছে।’
'রবিন?'
'কিশোর যা বনে তাই।'
মুসাকে জিজ্ঞেস করতেত হলো না, নিজে থেকেই বলন, 'সবাই চলে যাবে, আমি এবা রকা রকি বীচে হুকেকে পচে মরব নাকি?’

'মনে হয় না। দুই-দদইবার গিয়েছি আমরা আমাজনে, না না তিনবার; আরেকবার গেনে অসুবিধে নেই।’
 দেবে। পারিশমিকও ভানই দেবে। তোমাদের কিছু বলা নাগবে না। आমিই ব্যবস্থা করে দেব সব।
'ঠিক ষ্রাছে। তা এ ব্যাপারে আপনার কোন পরামর্শ আছে, কিভাবে করব কাজটা?

তার আগে বরং আরেকটা ক্থা বলে নিই। ফর্মুনা চুরির কথা রেমন কোম্পানি যতই চেপোপেে রাখুক, ফাস হয়ে যাওয়ার সষাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। ওऊুনো আদায় করে আনতে লোক পাঠাতে পারে অন্য কোম্পানি। সেই নোক হয়তো টাকার জন্যে খুন করতেও দ্বিষা করবে না। আমি কি বনতে চাইছি বুঝতে পারহছ?

মাথা ঝাঁকান ওমর, 'পারছি। আমাদের প্রতিপক্ষ ভেবে খুন করবে।'
'কিংবা ভ্যালেন্তিকে। খুন করে ক্মুনাগুনো নিয়ে চনে আসবে।'
'ওওলো তার সঙ্গেই আছে, বনেছে নাকি সে?’
‘বেনি। তবে আমার ধারণা, হাতের কাছেই রেখেছে। কখন বেেথায় পালিয়ে যাওয়া লাগে তার ঠিক নেই। যে জিনিস নিয়ে কার্রবার, সেটা কাছছাড়া করবে না সে। ফর্মুনা খুজজতে গিয়ে জার যাই করো, খুনখারাপিতে জড়িয়ো না। দক্চিণ आমেরিকান জৈন বড় সাংঘাতিক बায়গা।'
'बানি आমি,' ওমর বनन, 'আর কিছ্মু?'

ড্রয়ার খুনে একটা খাম বের করে এনে দিলেন সাইম'ন। ‘এর মধ্যে ভ্যালেন্তির অক্টা ছবি আছে। দেখে নিয়ো। সুবিষে হবে।'

ত্ুুি খাম থেকে ছবিটা বের করন কিশোর। রবিন আর ওমর কাত হলো ওরু দিক্রে। ইজিচেয়ার থেকে উঠে এন মুসা।

পাসপপোর্ট সাইজের ছবি। ভ্যালেন্তির চুল কালো, চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরোনো, ডাকাত-ডাকাত চেহারা। বিজ্ঞানী বনে মনেই হয় না।
'ক্ঞূোয়াড়োতে গিয়ে কোথায় উঠব আমরা?’ জানতে চাইন ওমর।
'হোটেনে। তবে সরাসরি হোটেনে না সিয়ে প্রথমে আরেকটা জায়গায় যাবে। সেজউইক বুমার নামে এক আমেরিকান নেচারালিস্ট আছেন ওখানে। অर्কिড পাগন। তাঁর মৃন ব্যবসা অর্কিড। আমেরিকায় তিনটে কোম্পানি তাঁর কাছ থেকে মান কেনে। ফুল, প্রজাপতি, পাখি আর নানা রকম জন্তুজানোয়ার কিনে নিয়ে ফুন ব্যবসায়ী, মিউজিয়াম আর চিড়িয়াখানাকে সাপ্লাই দেয়। ওসব জিনিস বাক্স কিংবা খাচায় ভরে ম্যানাওতে পাঠিয়ে দেন বুমার। সেখান থেকে তুলে নেয় স্টীমশিপ সার্ভিসের জাহাজ। আমেরিকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে।
'আমরা কি ওদের জাহাজে করেই যাব?’
'না। তোমরা যাবে প্লেনে করে। যে ধরনের প্লেন দরকার, ভাড়া করে নিয়ে যাবে। ওরকম প্পেন তোমাদের কাছে থাকনে, আর সুবিষ্জনকক দাম হলে সেটা কিনেও নিতে পারে রেমন কোম্পানি। কি করবে সেটা তোমরাই ভাল বুঝবে।'
‘বুমারের সঙ্গে যোগাযোগ করে কি বনব?’
‘এখখানকার অজ্জেন্টের মাধ্যমে তোমাদের যাঁওয়ার খবর আগেই তাঁকে জানানোর ব্যবস্থা করা হবে। বনা হবে, বেড়াতে যাচ্ছ তোমরা। আমাজনের ফুল আর জন্তু-জানোয়ারের ব্যাপারে আর্যী। অবিশ্বাস করবে না কেউ। জন্তু-জানোয়ার ধব্রার ব্যবসা আছে কিশোব্রের চাচা আর মুসার বাবার। আগেও লিয়েছে ওরা ওদেশে।

আমি यাইনি ওদের সঙে।'
তাতে কি? এবার যাবে। পাইনট লাগবে না ওদের? প্নেন চালাবে কে?'
মদু হাসল ওমর, ‘বঝলাম। ছদ্রবেশে যেতে হবে আমাদের। যাতে ভ্যালেন্তি বা অন্য কোম্পানির চর কিছু সন্দেহ করতে না পার্রে। जক্টা কथা নিচ্য় ভেবেছেন, ভ্যালেন্তিও ছদ্মবেশে থাকতে পারে? তাহলে ছবির সজ্গে হয়তো চেহারার মিন পাব না। এমন কোন অভ্যাস আছে তার, যেটা দেখে তখন চিনডে পারব?

জাভ্ন তুললেন সাইমন, ‘ও চেইন স্মোকার। তামাকের বাষ্স, কাগজ্র,


 পার্র। बই তো, জার্र কি?

দপ করে রইন ওমর।
সাইমন জ্জ্ঞেস কর্লেন, 'তো, কবে রওনা হতে চাও?'
'ভিসা আর অন্যান্য কাগজ্র্র রেডি হয়ে ঢেলেই।’
‘「‘‘অকদিনেই হয়ে যাবে। সব আমি করে দেব। তোমাদের এখন রকটাই কাজ, একটা প্নেনের ব্যবস্থা করেে ফেনা।'

## চার

বুমারের বাড়িতে রাতটা ভালই কাটন ওদের। মশারি থাকায় মশা কামড়াতে পারেনি। যদিও রাতভর্ধ মশারির বাইরে ওঔুনোর ফ্ষোর্ত ওঞ্জন ৩নেছে ওরা। সুযোগ পেলেই হত কেবন। ঝাঁক যাঁধা বোমারু বিমানের মত ডাইভ দিয়ে ঐসে পড়ত। 'ব্যাটারা ড্রাকুলার নোষ্ঠী!' মাঝরাতে 'আধোঘুমের মধ্যেই বিড়বিড় করেছে একবার মুসা।

পंরদিন সকানে ঘুম থেকে উঠে দেখে বিধ্টি থেমে গেছে। आকাশ ঋকঝকে পরিষ্ষার। প্রচজ আঠা-জাঠা গরম। মাটি থেকে ভাপ উঠছে। গাছের পাতায় পানি আটকে জাছে তখনও। পাখি কিংবা বানরে নাড়া দিলেই ねরে পড়ছে। চতুর্দিকে কোনাহন। ফুনে ফুনে উড়ে বেড়াচ্ছে হামিিবার্ড; তাদের
 ডাক—কোনটা ভারী, গমগমে, কোনটা হাঁসের ডাকের মত. প্যাক-প্যাক। নানা পাখির নানা ডাক, কেউ শিস দিচ্ছে, কেউ গান গাইছে, কেউ চিৎকার করছে তারম্বে।

ভোরে উঠেই পায়ারে চনে গেছেন বুমার, ক্যানাপোতে মাল তোনা তদারকের জন্যে। অর্কিডের একটা চালান यাচ্ছে। নদীতে এখন ভান যোত, মানাওয়ে পৌছতে সুবিষে হবে।

ছয়টা ঘোড়া রেরি করে রাখতে বলেছিলেন তিনি। জিন পরিয়ে সেખুনোকে তৈরি করে রাখা হয়েছে গোয়েন্দাদের ক্রুজোয়াড়ো নিয়ে যাওয়ার জন্যে। চারটে ঘোড়াতে যাবে ওমর আর তিন নোয়েন্দা, রষটা ঘোড়াতে মানপত্র, আর বাকি একটাতে ওদের গাইড। নোকটা শমিকদের সেই নির্থো ষোরম্যান। ఆকে গাইড হিসেবে বাছাই করার কারণ, মোটামুটি ইংরেজি বলতে পারে সে। হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধার মত শরীর, হাসিখুশি, শরীরের पুননায় কষ্ঠম্যর খব চাপা, নাম বোকো বারনারদি। কোমরে ঝোলানো মাচেটি। জিনিসাটা নেপালিদের ডোজানির মত একধরনের বড় ছুরি, ছোটোট তলোয়ারই বনা চলে। জभলে, বিশেষ করে রেইনফরেস্টের মত ঘন অার গভীর बभ্গঋুলোতে খ্বই দরকারী জিনিস। नতা, ডালপাতা কেটে অনোনোর बন্যে তো বটেই, নিরাপত্তার জন্যেও জরুরী।

পায়ারের কার ঢেজেে রেণে অসে মেহমানদের ঘোড়ায় তুনে দিয়ে


সব ব্যবস্থা করে দিয়ে তারপর ফিরবে। ওখানে কোন অসুবিধে হলে চনে আসবেন। আপনাদের কাগজপত্র ঠিক আছে তো?’

## আছে।'

তাহনে গিয়েই আগে সাব-প্রিফেক্তোর সক্গে দেখা করে ওও্নোতে স্ট্যাম্প লাগিয়ে বেবেন। বনবেন আমার কথা, সজ্গে সজ্গে করে দেবে। ওর নাম সেনর আরমিজো। অমনিতে নোক খারাপ না, কিন্তু তার সজ্গে বেশি শ্যার্টনেস দেখাতে গেনেই খেপে যায়। ত্খন তাকে নরম করা মুশকিন। তবে আপনাদের কোন অসুবিবে হবে না। ও আমার বন্ধু।’

বুমারকে ধন্যবাদ দিল ওমর।
রওনা হলো দনটা। ঘন জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্ষার করে চওড়া অকটা ফাঁ তৈরি করা হয়েছে, রটাই রাত্তা । রাস্তাটা সোজা হয়ে এগিয়েছে খুব কম জায়গা দিয়েই। ๙ঁরেবেরেকে গেছে। নদী থেকে বেশি দৃরেও সরেনি, আবার বেশি কাছেও ঘেঁষেনি। গাছপালার ফাকফোকর দিয়ে মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে পানিতে সৃর্যের ঝিলিক। দুই পাশ থেকে বড় বড় গাছের ডাল আর নোপ নতাপাতা চেপে এসে ফাকটা বন্ধ করে দেয়ার ক্রমাপত হুমকি দিচ্ছে। জমি কোথাও উঁদু কোথাও নিচু। মাটির যা অবস্থা, হেঁটে যাওয়ার কথা ভাবলেও ভয় লাগে।. ঘোড়াই চলেছে অনেক কষ্টে। খুর বলে কাদায় আটকে থাকছে, পিছনাচ্ছে না। গাছের পাতায় পানি আটকে আছে। কোন কারণে নাড়া লাগনেই বড় বড় ফোঁটা ঝরে পড়ছে মুষনধারে বৃষ্টির
 গেছে সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে। ভয়াবহ গরম। শরীর থে<ে ঘাম বেরোচ্ছে অনবরত, আঠার মত আটকে যাচ্ছে চামড়ায়। একরত্তি বাতাস নেই।

রাস্তার পাশে ছোট্ট একটুকরো ત্থোলা জায়গায় একটা আদিমতম ষুঁড়ে দেখা গেল। কয়েকজন ইনডিয়ান কৌতৃহনী চোখে তাক্য়ে আছে ওদের দিকে। সভ্যতার ছিটেফেোটা ছোঁয়া নাগেনি ওদের মধ্যে। বোকো জানাল ওরা রবার সং্গহ করে। अর্কিড পেলেও নিয়ে আসে। ন্যায্য দাম দিয়ে কিনে নেন বুমার। কিন্তু টাকার কোন মৃল্য নেই ওদের কাছে। মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়। এমনিতে ওরা শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু মাতাল হলে কি করবে কোন ঠিকঠিকানা নেই।

নীর্রবে অগিয়ে চলन দनটা। কथাবার্তা বিশেষ বলছে না। বनবে আর কখন, নানা রকম ঝামেনা। কত জাতের পোকা যে অসে বসছে গায়ে, কোন কোনটা কামড়ে দিচ্ছে, কোনটা সুড়সুড়ি। সেসব তাড়াতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। সবচেট্ে যন্ত্রণাদায়ক হন্নো ট্যারানো, বড় আকারের এক্জাতের ঘোড়ামাছি, প্রচণ কামড় দেয়।

পথের দুধারে, ওপরর-নিচে প্রাণের ছড়াছড়ি। গাছের মাথায় তোতা আর টিয়ার কান ঝালাপালা করা চিৎকার। বিচিত্র মরে ডেকে উঠছে ট্যুক্যান পাখি। তেল ৫কিয়ে যাওয়া ফ্যানের বেয়ারিঙের ঘড়ঘড়ানির মত শব্দ। ফুন

চেচামেচি আর শিস । ডেজা, পচা পাতার দ্র্গ্ধ ভেদ করে মাঝে মাঝে নাকে Чসে नाগে নাম় না खाना বুনো ফুলের সুবাস। প্রজাপতি উড়ছে নানা आকারের, নানা বর্ণের, কোথাও একা, কোথাও ঝাঁাকে ঝাঁকে। মানুমের সাড়া পেয়ে হঠাৎ সামনে থেকে উড়ে গেন অকটুকরো নীল মেঘ। মরফো প্রজাপতির ঝাঁক। বিশ্ময়কর দৃশ্য। সারি দিয়ে চনে যাচ্ছে ছাতা-পিপড়ের দল। মাথার ওপর ছাতার মত ধরে রেখেছে নিজেদের তুননায় অনেক বড় করে কেটে নেয়া অক্টুকরো করে পাতা।

ক্থা নেই বার্তা নেই, শাঁ করে পথের পাশের ঝোপ থেকে ডানা ফড়ফড় করে উড়ে রন অদ্ুত চেহারার অকটা বিশাল মथ। ডানার রঙ ধৃসর, তাতে মড়ার খুলি आাকা। বিষাক্ত হুল জাছে। মুখ্েে বাড়ি নাগবে দের্খে ঝটট করে মাথা নিচু করে ফেলন মুসা। বোকো বনন, এই মথের নাম লা সিগারা দ্য লা মুষ্যেত। অনুবাদ করনেে দাঁড়ায় মৃত্যু-মथ। কাউকে হুল ফোটানে নাকি কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা যায় সে।

সন্দেহ হলো ওমরের। জিজ্ঞেস করন, ডুমি বিশ্পাস করো এ কথা?’
‘জানি না। আমাকে তো আর কামড়ায়িনি কখনও,' মস্ত এক রসিকতা করে ফেলেছে জেবে হো হো হেসে উঠন বোকো। অভয় দিয়ে বনন, 'নো হে কুইদাদো,' অর্থাৎ ভয়ের কিছু নেই।
'মজার নোক,' নিছ .মরে কিশোরকে বলন রবিন।
এরপর ঘটল আরেকটা ঘটনা। দুই ফুট লম্বা ছোট একটা সবুজ সাপ গাছের ডান থেকে খসে পড়ন, এবারও মুসার ওপর। আাকড়ে থাকতে পারন না, পড়ে গেন মাটিতে। লাए দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে ম্যাচেটি দিয়ে সাপটাকে দুই ইুকরো করে ফেনन বোকো। জানান, সাপটার নাম মাকাबিन। গাছের ডানে চুপ করে ঘুমিয়ে থাকে। 'কোন বোকা' যদি ওটার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, তার ওপর «াঁপিয়ে পড়ে কামড়ে দিয়ে প্রতিশোধ নিতে চায়। মুসার ভাগ্য ভান, ওকে কামড়াতে পারেনি। সাংঘাতিক বিষ এখলোর। বাচতে চাইলে কামড় খাওয়ার সক্গে সক্গে গিয়ে sানিতে ঝাঁপ দিতে হবে। সাপের বিষের সক্গে পানির কি সম্পক্ক, প্রশ্ন কর্রলে জবাব দিতে পারল না বোকো। ওর ডাবভপ্দিতে মনে হলো, জभলে চলার পথে এ সব অতি সাধারণ, ডুচ্ছ ঘটনা।

ভেতর থেকে ঘামে ভিজছে শার্ট, বাইরে থেকে ভিজছে পাতার পানিতে। গায়ের সজ্গে নেপ্টে গেছে। বিরক্তিকর। বোকো বনল, এই জন্যেই এখানে কেউ কাপড় গায়ে দিতে চায় না। খানি গায়ে থাকা অনেক আরামের।
'অবশ্যই यদি সে কোনও বোকা না হয়,' আড়চোবে মুসার দিকে তাকান রবিন, 'নাহলে মাকাबিলের কামড় چেয়ে মরতে হবে।'

হেসে ফেন্ন কিশোর। মুসাও হাসল।
এগিয়ে চলল ওরা। बघনা এই পথের্র শেষ হবে কিনা যখন ডাবতে জাহ্স করেছে র্রবিন, তখনই ঘোষ্া কব্রল বোকো, থৌছে গেছে। আর বেশিদৃর্র

নদীর কিনারে একটা ঢোট পাহাড়ের মাথা পেরোনোর সময় অন্যপাড়ে কতঞনো বাড়িঘর চোথে পড়ন। ওটা बাiজিনের সীমান্ত। এপারে ওরা রয়েছে পেরুর সীমানার্র মধ্যে। নদীর্র খানিকটা উজানে দুই ভাগ হয়ে গেছে নদীটা, ওটা বলিভিয়ার সীমানা, জান্দাজ করন কিশোর। ম্যাপ দেখে মনে রেখেছে।

আরুও অগোনো পর সামনে দেখা গেন কফি থেত। একধারে জগল কেটে কফির চাষ করা হয়েছে। লান ফন ধরেছে ওওুোতে।

## পাচ

দৃর থেকে দেখে ক্রূজোয়াড়ো শহরটাকে একটা বিষম্ণ, নিরানন্দ জায়গা বলে মনে হলো গোয়েন্দাদের। কাছে থেকে আরও খারাপ। নোংরা, একটা ধ্বংসস্గূপ যেন। শহরের মেইন রোড, যেটা゙ ধরে এগোল ওরা, ছালচামড়া বলতে কিছু নেই, কেবন থক্থকে কাদা। যেখানে সেখানে পড়ে আছে আবর্জনা, সাফ করার কোন মাথাব্যথা নেই যেন কারও। দাধারে বাড়িঘরণুনো যতটা স্ভব সাধারণ জিনিস দিয়ে খাড়া করা হয়েছে, মাটি, ঘাস আín পাত। সাদা চুনকাম করা হয়েছে কিছু কিছু দেয়ালের, কিত্তু সেওুনোও দাগে ভরা। সবচেয়ে দামী বাড়িওনোতে কেবন টিনের চালা। দোকানখলোর জানালায় কাঁচ নেই। ভেতরে জিনিসপত্র যে ভাবে ইচ্ছে স্কৃপ করে ফেলে রাখা হয়েছে, সাজানোর ঝামেনা নেই।

রাস্তায় কিছু নোক দেখা গেল, বেশির ভাগই ল্যানারো। সুরু কোমর, ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতে থাকতে পা কেমন ভেতরের দিকে বেঁকে গেছে। সবাই দেখতে অক রকম। কোমরে চামড়ার বেল্টে ঝোলানো খাপে পোরা রিভনভার। কারও কারও ম্যাচেটিও আছে। জুতোর গোড়ালিতে কাঁটা বসানো। আঁটো প্যান্ট। কাপড়-চোপড় ক্্পনার বাইরে নোংরা। দাগে ভরা শার্ট। মাথার সমबেরো হ্যাট দুমড়ে-মুচড়ে গমন আকৃতি হয়েছে, দেখে চেনার উপায় নেই আসল চেহারা।

মুসার পাশে সরে এসে নিচু মরে বলন রবিন, ‘এক্কেবারে আসন কাউবয়, টিভির পর্দায় যাদের দেখি। কেবল এলাকা আলাদা।

কথাটা ওনে ফেন্লন বোকো। বলন, ওরা খ্ব নিঃসন্গ। গরু চরাতে গিয়ে কখনও মাসের পর মাসও একা থাকতে হয়, দ্বিতীয় মানুষের দেখা পায় না। শহরে ঢুকে তাই যদি কিছুটা পাগলামি করেই বসে ওদের কি দোষ দেয়া যায়?

শহরের মধ্যিখানে সবচেয়ে ভাল জাায়গাটায় তৈরি করা হয়েছে ভ্যানদেজ হোটেল । র্রকপাশে শহর কর্তৃপক্ষের হেডকোয়ার্টার, তার মৰ্যে কাস্টম অফিস আর থানাও রয়েছে। ওমরকে কাগজপত্রের কাজ সেরে, আসতে বলন বোকে। ঘোড়াগুলো নিয়ে পেছনের আভিনায় অপেক্গা করবে সে।

হোটেলের চেহারা দেখেই দমে গেন রবিন। মুসারও ভাল লাগল না।

ওমর আর কিশোর অবশ্য এমনটাই আশা করেছিল, সুতরাং ওরা বির্রপ হলো না। ভেতরে ঢুকন ওরা। রিসেপশন ডেস্ষের ওপাশে বসে আছে অকটা ফিরিহি মেয়ে । ডেস্ধটা কাঠের, কিস্তু অতই সস্তা, বার্নিশ পর্যন্ত করা হয়নি। মেয়েটাকে সুন্দরীই বলা চনে। অতিরিক্ত কथা বলে। দুটো ডাবলরূম দিতে বনन ওরা। অ্যাডভান্স করার আগে, ঘর দেখতে চাইন।

দেখাতে নিয়ে চনন এক ইনডিয়ান কিশোর।
পিপড়েয় ভরা সিড়ির দিকে তাকিয়ে মৃঈ বিকৃত করে ফেনন রবিন, ‘এ তো জঈলেরে চেয়ে খারাপ! থাকব কি করে?

ঘর দেখার পর চেহারার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে ণেল তার। অতি ছোট ছোট ঘর, তাতে কোনমতে দুটো খাট ঢোকানো হয়েছে। পাশে অত সরু ওওনোর, কোনমতে একজন মানুষের জায়গা হয়। বিছানায় চাদর নেই। কম্বনখুনো ময়না। কাঠের মত শক্ত ম্যাট্টে। आসবাব বনতে একটা ওয়াশস্ট্যাড্ডে ফাটা বেসিন নাগানো, বাদামী ইয়ে গেছে তাতে রাখা পানি। कাপড় রাখার জন্যে দেয়ানে পেরেক লাগানো আছে। এককোণে কতওনো খালি বিয়ারের বোতন পড়ে আছে। পরিষ্ষার করানোরও প্রয়োজন বোধ করেনি হোটেন কত্তৃপ্ষ। সোসন আর পায়খানার ব্যবস্থা বাইরে, উঠানের একষারে। সাবান, তোয়ানে, এ সব বোর্ডারের নিজেকে কিনে নিতে হবে।

নাকমুখ কুচকে বলन রবিন, ‘এটা হোটেন না てোয়াড়?’
'আছো কোথায় সেটা থেয়ান করবে না?’ বলন কিশোর।
যযেখানেই থাকি, আমি বাপু এই খ্ঁায়াড়ে থাকতে পারব না। এরচেয়ে জभनে তাঁবু খাটিয়ে থাকা অনেক ভান।
'তাবু পাবে কোথায়?’
'তাহনে খোনা আকাশের নিচেই থাকব।'
‘এখানে পারবে না। মশাই পাগন বানিয়ে ছাড়বে। বাকি সব পোকামাকড আর বুনো জানোয়ারের ক্থা বাদই দিনাম।

তো কি করব? आমি এখানে থাকতে পারব না।
'আমারও ভান্লাগছে না,' মুসা বনন। 'তারচেয়ে বুমারের বাড়িতে থাকা অনেক আরামের। এক কাজ করনে পারি না? এখানকার কাজ শেষ করে বরং ওখানেই চলে যাই আমরা। বাকি কাজ ওখানে বসেই করা যাবে।'

কথাটা ভেবে দেখন কিশোর। 'কথাটা মন্দ বনোনি। কিন্তু এখানে কাজ শেষ হতে কত সময় লাগবে বলা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, ঢুমি আর রবিন বোকোর সঞ্গে ফিরে যাও। রবিন গিয়ে অর্কিড নিয়ে পড়ে থাকুক। আর তোমার যা ইচ্ছে তুমি তাই করবে। মাছ বধারো, বনেবাদাড়ে ঘুরে বেরিয়ো বোকোর সঙ্গে-খবরদার, বনে একা ঢুকো না। এ সব করলে আমাদের ছদ্মবেশটা বিশ্বাসযোগ্য হবে।’

প্রস্তাবটা ভাল নাগল রবিনের। 'আর তোমরা?’
'আমরা এখানে ভ্যালেন্তির থোজ করব।'
'যদি আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়?’
‘বোকোকে বলে দেব যাতে নিয়মিত এসে আমাদের てোঁজ নিয়ে যায়.। ইচ্ছে করলে তোমরাও তখন তার সাথ্রে চনে আসতে পারবে।'

অর্তএব দুটো ঘর না নিয়ে এক্টা ঘরেরই ব্যবস্থা হনো । মুসা আর রবিন आবার ষ্রে যাবে, তাই काপড় বদলান না। ইনড়য়ান ছেলেটাকে দিফ়ে নিজ্রেদের ব্যাগ আনিয়ে নিন কিশোর আর ওমর। উঠানের ধারের গোসলখানা থেকে গোসল সেরে এসে ৩কনো কাপড় পরল। বারে বসে তখন কয়েকজন ন্যানারোর সক্গে জাড্ডা জমিয়েছে বোকো। বিয়ার খাচ্ছে। মুসা আর রবিন ফিরে যাচ্ছে তনে খুশি হলো সে। তখনই রওনা হতে চাইন।

যেতেই যখন হবে, দেরি করার মানে হয় না । ওমর জার কিশোরের কাজে লাগতে পারে তেবে দুটো ঘোড়া রেৰে দিল হোটেলের পেছনের আস্তাবনে। ইনডিয়ান হোটেন বয়টাকে ভানমত বনে দিল ঘোড়াওুলোর দানাপানির দিকে নজর রাখতি।

বোকোকে কিছু টাকা বক্ণশিস দিন ওমর। সেটা থেকে বিয়ারের দাম মিট্য়ে দিতে বলन।

মুসারা চনে যাওয়ার পর হোটেন মালিকের সঙ্গে দেখা করন কিশোর আর ওমর। नোকটা মেকসিকান। নাম রুনো ভ্যানদেজ। গর্ব করে বনन, ‘எত ভাল হোটেন আার এ অঞ্চনে পাবেন না। সাপ-বিচ্ছু কিচ্ছু নেই।’

ওদেরকে ডাইনিং রূমে নিয়ে এন সে। হোটেলের বাক্কি সব घরের মত এটারও করুণ অবস্থা। তবে খাবার যা এন সেটা সত্যি চমৎকার। এত ভাল রান্না আশা করেনি ওরা। গরুর তাজা মাংস পাওয়া যায় প্রচর। সেজন্যেই বোধহয় কাবাব যেটা দেয়া. হলো, স্বাদ খুব ভাল। মাংস आর ভাত। আপাতত আলু নেই স্টকে। ভ্যালদ্জে জানান, শীঘি এসে যাবে, তখন আনুও দেয়া হবে। পরিরম করে অসেছে। খিদেও থেয়েছে খুব। ভাত আর মাংস গোগাসে গিন্ল দুজন্রন

খাওয়ার পর এন কফি। বাগান থেকে সদ্য তুনে আনা সে কফির घাণই আলাদা। মোট কথা, খাওয়াটা জমন ভান।
'সাব-প্রিফেক্তোর সজ্গে দেখা করে আমাদের কাগজপত্রঞ্রোতে আগে স্ট্যাম্প মারাতে হবে,' ওমর বনন। 'তারপর আসন কাজে নামব।’
'কি করে খুর্জে বের করবেন ভ্যালেন্তিকে, কিছু ভেবেছেন?’
‘এখনও কিছু ভাবিনি। তবে কাউকে ওর ব্যাপারে কোন কথা জিজ্ঞেস করা যাবে না। তাহলে ওর কানে চলে যেতে পারে-यদি অই এলাকায় থেকে থাকে। যাবে তখন গায়েব হয়ে। আপাতত আমাদের কাজ চোখ্কান খোলা রাখা। কারও মুণ্ে ওর নাম শোনার অপেকায় থাকা। ওই आমেরিকান নোকটার বাপারে চিন্তিত आছি আমি, বুমার যার কथা বनনেন। মনে হচ্ছে, লোকটা স্পাই, সাধার্রণ ট্যুরিস্ট নয়। নইলে ঝড়তুফানের পরোয়া না করে এখানে आসার জন্যে অস্থির হবে কেন? ও উঠেছে কোথায় সেটা बানতে হবে। ভ্যানদেब এই এ্লাকার সবচেফ্যে ভাল হোটেন হয়ে থাকনে এধানেই ওঠার স্ভাবনা । তোমাব্র কি মনে হয়?'



 गित्रে बिज्धে্ম করি।
 রিসেপেলনিস্ট মেে্যৌা, সই করা নাগবে না।
















 थाなবে।
 থাকতে অসুবিধে হবে না।


 आमে।






 ১২০

ভनিউম—২৬

यদি ড্যাनেন্তিকে চোথে পড়ে যায়? কয়েকটা বারে ঢুকে দেখন। একটা কাষ্চেতে पুকে কফি ঢখন। কিন্তু কোনখানেই ভ্যানেন্তির চেহারার কাউকে নজরে পড়ন না।

অবশেষে অকদিননর জন্যে যশ্ষে হয়েছে তেবে ঘোরাঘুরি বাদ দিয়ে হোটেলে ফিরে জ্রন ওরা।
'একটা ব্যাপারে আমি নিচ্চিত,' নিচুম্বরে কথা বনन ওমর। পাতলা কাঠের বেড়া দিয়ে ঘরের দেয়ান তৈরি হয়েছে। অন্যপালশ কেউ কান বেতে থাকনে পর্রিষ্ষার অনতে পাবে। আমাদের যতটা ধারণা দেয়া হয়েছে. ভ্যানেন্তি यদি তার অর্ধেক চালাকও হয়ে থাকে, এখানে আসা বিদেশীদের্র ওপর কড়া নজর রাখবে সে। আমার ভয়, আমরা তাকে খুঁজে বের করার আগেই আমাদের আসার থবর ওর কানে চলে যাবে। এমনক্কি দেখ্খে ফ্লেতে পারে আমাদের। সন্দেহ হলেই ডুব দেবে গভীর পানিতে। খুজজে বের করা তখন তাকে অস্ডেব হয়ে দাঁড়াবে।

## ছয়

উদ্মি্মি হয়ে পড়ন ওমর।
তিনদিন পার হয়ে গেছে, এখনও ভ্যানেন্তির কোন খোজ নেই। পনেরো দিন সময়ের মধ্যে দশ দিনই কেটে ঢেছে, হাতে আছে আর মাত্র পাচ দিন। অবশ্য ভানমত থোঁ নেয়া যাকে বলে, তা করতেও পারছে না ওরা। সর্বসাধারণের যাতায়াত আছে এমন সব জায়গা যেমন পোস্ট অফিস, বার, সিনেমা হন, খাবারের দোকানণলোতে ঘোরাফেরা করে ভ্যানেন্তির চেহারার মানুষ খুজজেছে। নোকের কথাবার্তায় ভ্যালেন্তি নামটা শোনার জন্যে উৎকীর্ণ হয়ে থেকেছে। এ ছাড়া আর কিছুই করা হয়নি।

আমেরিকান নোকটাকে দেখেছে ওরা। ভ্যানদেজ হোটেনেই উঠেছে সে। হোটেন মালিকের কাছ থেকে নামটাও জেনে নিয়েছে কায়দা করে। নোকটার নাম নেলসন। খ্ব ভান স্প্যানিশ বলতে পারে। ভাবভঙ্গি দেখে নিপ্চিত হয়ে গেছে ওরা, ওদের মতই কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেও। এবং সেই কেউটা যে ভ্যানেন্তি, তাতেও কোন সন্দেহ নেই ।

মোটামুটি নির্বিবাদে পেরিয়ে গেন হপ্তাশেষের ছুটির দিনটা। ল্যানারোরা ছুটি কাটাতে অন, যथারীতি মারপিট করন; তবে হাতাহাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইন সেটা, গোলাগুনি কিংবা ছুরি মারার ঘটনা ঘটন না।

ভ্যালেন্তি ক্জোয়াড়োতে আছে কিনা, সন্দেহ হতে নাগন ওদের। হয়তো অন্য কোন শহরে আছে। কিংবা আছে বাজিলে, অथবা বনিভিয়ায়। তাহলে ৫্বু ৫্ব্র এখানে সময় নষ্ট করছে ওরা।
'ক্ন্তু চিঠি তো পাঠিয়েছে এখান থেকে,' প্রশ্ন তুলন ওমর। ‘এখানে না থাকনে পাঠাবে কি করে?
বিষাত্ত অর্কিড
"অন্য কাউকে দিয়ে পোস্ট করাতে পারে।’
তা বটে।
‘নোকের সক্গে কথাই বলতে হবে, বুঝতে পারছি। ওর ব্যাপারে থোজ নিতে হবে। আর কোন উপায় নেই।'
'কাদের কাছে নেবে?'
'সবচেয়ে উপয়ক্ত জায়গা হনো পোস্ট অফ্সি। ভ্যানেন্তি নামে কেউ ওখানে চিঠি দোস্ট করতে যায় কিনা জিজ্ঞেস করন।’
'হয়তো যায়। নিজের নাম না বলে বানিয়ে অ্কটা নাম বলে দেয়। যুঝব किजाব??
'তাও তো কথা! নাহ্, হবে না! বুমারকেই গিয়ে ধরতে হবে। তাঁকে সব কথা জানিয়ে ঢোলাখুলি সাহায্য চাইতে হবে। অনেক নোক জানাশোনা আছে তাঁর। ওদের লাগিয়ে খবরটা বের করে দিতে পারবেন তিনি।’
'আমার কি ধারণা জানেন? নিজে পোস্ট অফিসে যায় না ভ্যানেন্তি। অন্য কাউকে পাঠায়। চিঠি আনার জন্যেও, পোস্ট করার জন্যেও। সেই নোক্টাকে খ্রে বের ক্রতে পারলেই একটা লাইন পেয়ে যাব।

কিন্তু কে সেই লোক? কি করে তাকে পাওয়া যাবে?
পাওয়া তাকে গেন অনেকটা অযাচিত ভাবেই। বোকোর সাহায্যে।
সেদিন ওমর আর কিশোর শহরে ঘোরাঘুরি করে হোটেলে ফিরে দেথে রিসেপশনিস্ট মেয়েটার সন্গে বসে গন্প করহে বোকো। হেসে হেসে কথা বনছে দূজনে।

আগিয়ে গেন ওমর, 'আরে, বোকো, তুমি?’
‘সেনর বুমার পাঠালেন আপনাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা, দেখত়ে’’
'তিনি কেমন আছেন?'
'ভান।'
তা ত্ধু মুণে বসে আছ কেন? গলা ভেজাতে ইচ্ছে করছে না? চলো, বারে চলো।

বারে অসে বোরোর জন্যে বিয়ারের অর্ডার দিল ওমর। নিজের আর কিশোরের জন্যে কমনার রস।
‘মেয়েটার সজ্xে তো বেশ জমিয়ে ফেনেছ দেখলাম,’ হেসে বলন ওমর। 'কি বলছিনে?’
‘আমি বলিনি তেমন, ওনছিলাম। ও কথা ৫রু করনে আর কেউ বনতে পারে নাকি?’
'কি বনছিন্न ও?'
‘আপনাদের কথা জিজ্ঞেস করছিন।’
আগ্রरী হনো ওমর, 'কি কথা?’
'আপনারা কোথ্থেে এসেছেন, কদ্দিন থাকবেন, এখানে কি কাब, এইসব।
'কি বनলে?'
'আপনারা সেনর বুমারের মেহমান। এখানে বেড়াতে অসেছেন। অর্কিড পছন্দ করেন।'
'আমাদের ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন ওর?’
‘ওর নয়, গ্রক সেনরের। নতুন যে কোন গ্রিংগো হোটেলে এনে তার বাপারে থোজখবর নিয়ে জানানোর জন্যে ওকে টাকা দেয় সেনর।'

আমেরিকানদের গ্রিংগো বলে অই অঞ্চনের মানুষ। চট করে কিশোরের দিকে তাকান ওমর। 'তাই? এত কৌতূহনী সেনরটি কে?’
'ও বनেনি।'
'কোথায় थাকে?'
'জানে না বनन।'
'তাহলে এ সব তথ্য ওকে কোথায় গিয়ে দেয় মেয়েটা? ওই নোক এখানে আসে?'
'না। এখানকার কাজ শেষ করে অন্য এক জায়গায় চনে যায় এদিথ। ক্থা বনে। ওকে প্রচুর ড্রিংক কিনে খাওয়ায় ওই সেনর।’
' অদিথ কে? মেয়েটা?'
মাথা đাঁকান বোকো।
'কোথায় দেখা করে ওরা?'
'আমাকে বনেনি।'
‘হোটেনে আসা যিংসোদের ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন সেনরের তুমি কিছু জান্দাজ করতে পারো?’

রহস্যময় হাসি হাসন বোকো, 'হবে হয়তো কোন সোনার খনির মানিক। কিংবা জ্তধধনের থোজ জানে। নকশা বিক্রি করতে চায় খ্রিংগোদের কাছে।'

কৌতৃহন হনো কিশোরের, 'নকশা?'
"যা । খুব ভান ব্যবসা এটা এখানে। নতুন যারাই আসে, বেশির ভাগই সোনার খনির দোজ করে। বিক্রি করার নোকেরও অভাব নেই। কোথায় খনি আর అপ্তধন আছে, ওরা জানে। কেউ চাইলেই কিভাবে যেতে হবে, রেডিমেড নকশা বের করে দেবে, কিংবা ওখােে বসেই ๙কে দেবে। তবে সেটা কিনে নিতে হবে ওদের কাছ থেকে।'

এক মুহৃর্ত চিন্তা করে নিল ওমর। 'আমি যদি একটা খনি কিনতে চাই?’
অবাক হনো বোকো। 'আপনি কিন্বে? আপনাকে দেখে তো অতটা বোকা নোক মনে হয় না, সেনর! কেউ সোনার খনির মালিক হলে সে কি সেটা বিক্রি করে নাকি? ऊধ্ধনের নকশা পেল্লেও নিজেই তুনে আনবে।'
'বুঝতে পারছি বোকা গ্িংগোদের ঠকায় ওরা। আমি আসনে খনি কেনার লোভ দেখিয়ে নোকটাকে কাছে আনতে চাই। দেখতে চাই ওকে। মেয়েটার সজে তোমার খাতির কেমন?’

হাসল বোকো, 'ভালই। কেন?’
'জানতে পারবে কোন নোক ज্রিংগোদের ব্যাপারে জা্রহী? কোথায় দেখা বিষাক্ত জর্কিড

## কর্রে দুজনে?

দ্দিষায় পড়ে গেন বোকো.। যuি না বনে?’
'টার্কার নোভ কেমন?’
'সাংघाতিক।'
'তাহলে টাকা দিয়েই বনাবে,' মানিব্যাগ থেকে কয়েকটা নোট বের করে দিল ওমর। 'নাও। আমরা এখানে আছি।'
‘সি, সেনর,' দ্রুত বিয়ারটা শেষ করে উঠে চলে গেল বোকো।
‘‘তদিনে মনে হচ্ছে একটা পথ পাওয়া গেন,’’ ন্চিম্যরে বলন ওমর।
খ্ব বেশি সময় লাগান না বোকো। ফিরে जন।
‘‘ক জানলে?’ জিজ্ঞেস করল ওমর।
চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বোলাল বোকো। ‘এখানে না, সেনর। বাইরে চলूন।'

কিশোর আর ওমরকে নিয়ে পেছনে আস্তাবনের কাছে চনে রন সে।
'হ্যা, বনো,' শোনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে ওমর।
‘‘দিথ বনল ••বলতে ভয় পাচ্ছিন ও। টাকা দেণে শেষে আর সামনাতে পার্ন না। বলে ফেলন। বার নুজিয়ানোতে রাতে দেখা করে ওরা।
'আজ করবে?'
'করতে পারে।'
'কটার সময়?'
'এগারোটা"'
'লোকটার নাম কি?'
'কোন প্যাসিয়ানো।
'কোথায় थাকে?'
‘‘দিথ বলন সে জানে না । জ্রুজ্েোয়াড়োতে আসার পর এই হোটেনেই উঠেছিন নোকটা। তিন দিন থেকে চনে গেছে। অন্য কৌোও উঠেছে।’
‘কোল প্যাসিয়ানোর দেশ কোথায়?’
'এদেশীই হবে। আর কোথায়?'
'তারমানে জিজ্ঞেস করোনি?’
'ना?'
'আমাদের কথা ওকে বলেছে এদিথ?’
‘যে কোন ঘ্রিংগো এলেই ওকে জানানোর কথা এদিথের।’
'৫ধু কি গিংগোদের. ক্থাই জানায়, না আরও কিছ্ করে নোকটার জन्যে?'

আরেকটা কাজ করে দেয় এদিথ, নিজে থেকেই বলল। নোকটার চিঠি পোস্ট করে দিয়ে আসে। কোনও চিঠি এলে সেটা নিয়ে আসে।'

এটা একটা বিরাট খবর! চট করে কিশোরের দিকে তাকাল ওমর। বোকোর দিকে ফিরন। অনেক উপকার করনে, বোকো। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। ফিরবে কখন?’
‘এখनই।
'মুসা আর রবিন কেমন আছে?' জানতে চাইল কিশোর।
র্রগান হেসে বোকো বলন, 'সেনর রবিন তো সেনর বুমারের শিষ্য হয়ে গেছেন। সারাষ্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। আর সেনর মুসার খাতির ইনডিয়ানদের সজ্গে। ভেনায় করে নদীতে মাছ ধরতে চলে যান, জঙ্গলে ঢোকেন। আনন্দেই আছেন।

তা থাকবেন, জানি,' হেসে বনন ওমর। 'সেনর বুমারকে বোলো, आমরা ভান आছি। শীমি দেখা হবে।'
'সি, সেনর।'
ঘোড়ায় চৌে রওনা হয়ে তেল বোকো।
'কি বুঝলেন, ওমরভাই?’
কিশৌরের দিকে তাকিয়ে একটা মুহৃর্ত ভাবন ওমর, ‘এতদিনে একটা সৃত্র মিনन। আশা করি আজ রাতেই কোল প্যাসিয়ানোর দেখা পাব। তবে ও ভ্যানেন্তি কিনা, কিংবা তার সন্গে ওর যোগাযোগ আছে কিনা, সেটা সময়ই বলতে পারবে। এমনও হতে পারে, এই নোক সাধারণ ঠগবাজ। বোকা খিংগেসেদের তালাশে থাকে। চান্স てেলেই ঠকায়।

আপনি যাই বনুন, आমার সন্দেহ প্যাসিয়ানো সাধারণ ঠগবাজ নয়। অত নুকোছাপা করবে কেন তাহনে? চিঠি পর্यন্ত ণোস্ট করতে যায় না পোস্ট অফ্সে। কেন? কিসের অত ভয়?’
‘এান এবটা প্রপ্ন বটে।’
‘‘দিথকে কেমন মনে হয় আপনার্র?’
"অতি সাধারণ, নোভী রকটা মেয়ে। একবিন্দু বিশ্ধাস নেই। টাকা দিয়ে যে কেউ কিনে নিতে পারে ওকে।'
‘বোকোকে মিথ্যে ক্থা বলেনি তো?’
'বনতেও পারে।'
‘কি করতে চান এখন? বার লুজিয়ানোতে গিয়ে নজর রাখবেন?’
যেতে তো হবেই। না হলে বুঝব কি করে এদিথ্থ সত্যি বনন না মিশ্যে? পোশাক বদনে যাব। এ দেশী নোক সেজে ব্বারে খদ্রেরদের সন্গে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করব।’
'আমি কি করব?'
'সেইটাই সমস্যা। তোমাকে ওখানে মানাবে না। বয়স কম।'
হাস্ল কিশোর, "অন্প বয়সেই বখে যেতে অসুবিধে কি? বাউগ্ৰুনে হয়ে গেছি।

ওমরও হেসে ফেনন, 'সেটা বোঝানোর জন্যে তো মদ てেতে হবে। পারবে?'

কাজ্রের খাতিরে এক্াধট চেণে দেখনে ফ্ষতি কি? ভাববেন না, খাই আর না খাই, অভিনয় করে চালিয়ে দিতে পারব।'

হোটেলের বারে ফিরে এল দুজনে। দেখল নেনসন এসেছে। স্থানীয় বিষাক্ত অর্বিড

একটা নোকের সঙ্গে কথা বলছে। সামনের দুটো দাঁত নেই নোকটার। হাসনে কুeসিত লাগে। গায়ের বুশ জ্যাকেটটা অতিরিক্ত ময়না। श্যাটের অবস্থাও শোচনীয়।
'বাহ্,' কিশোরের কানের কাছে ফিসফিস করে বনল ওমর, আমাদের আমেরিকৗন বন্ধু একজন দোস্তও খুজজ বের করে ফেলেছে।

শান্তভাবে কেটে গেন দিনটা। বিকেলের দিকে কিশোর আর ওমর সিঁ়় দেবে অল বার লুজিয়ানোর চেহারা। বড় এবটা ঘর। সাদামাঠা, এলোমেলো, নোংরা। অর চের়ে ভাল কিছু অবশ্য আাশাও করেনি ওরা।

হোটেলে ফেরার পথ্েে একটা দোকান থেকে কিছু স্থানীয় পোশাক কিনে निन।

রাতের খাওয়া শেষ করে কাপড় বদলাল দুজনে। ওমর সাজল ব্যবসায়ী। কিশোর তার সহকারী। স্তা শার্ট গাঁয়ে দিন, মাথায় খড়ের হ্যাট। কোমরের বেল্টে একটা ম্যাচ্তিও ত্জন।
'ভান মানিত্যেছে,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে হেসে বনম ওমর। টাকাপয়সা বেশি নিত্য়া না পকেটে। বারে চোর-ডাকাত নি"চয় ঢুকবে। মারামারি বাধলে হটগোলের মধ্যে কেড়ে নিতে পারে।' কি ভেবে ওর প্স্তনটাঢা সুটকেস থেকে বের করে পকেটে ভরন।

এগারোটা বাজার পনেরো মিনিট বাকি থাকতে বেরিয়ে পড়ন ওরা।
বারের কাছাকাছি আসতে কানে এন বহু মানুষের হই-চই। ভেতরে বাজছে যন্ত্রসঙ্গীত। দরজজার কাছে বৌছেছে দুজনে, ছুকতে যাবে, এ সময় ঝটকা দিয়ে খুুে গেল দরজা। হড়ুমুড় করে বেরিয়ে অল দুজন ল্যযনারো।
 দাঁড়ান পড়ে যাওয়া নোকটা। হাতে দেখা নেন একটা বোতন। এতঞ্ষণ কোথায় ছিন ওটা কে জানে! ছूঁড়ে মারল অন্য নোকটাকে সই করে। ঝট করে মাথা নিচ করে ফেনল লোক্টা। দেয়ালে বাড়ি নেগে ঝনঝন করে ভাঙন বোতলটা।

বিড়বিড় করে বক্তে বকুতে আবার ভেতরে ঢুকে নেন নোকটা। আরেকর্দিকেে চলে গো বে বোতল ছুঁড়েছে সে।

হাসন কিশোর, 'দারুণ জায়গা, ওমরভাই।’
'খুব সাবধান থাকবে।'
গাগে আগে দুকন ওমর। পেছনে কিশোর। প্রiচণ গরম বাতাস এসে ধাকা মারন যেন শরীরে। তাতে মেশানো বিয়ার, ঘাম, তামাক আর প্যারাফিনন্যাম্পের প্যারাফ্নিনে গন্ধ। বহককচ্ঠের কোনাহন ছাপিয়ে অ্যাকডিয়িন आর গিটার বাজছে। ঘরের এক প্রার্তে খানিকটা জায়েগা খালি রাখা হয়েছে, চেয়ারটেবিন নেই। সেখানে স্কাঁ ঘুরিয়ে ঘুরিফ়ে স্পানিশ নাচ নাচছে অকটট মেয়ে। মুত্খে কড়া রঙ মাখা। ভারী শরীর। তবে চেহারাটা মিষ্টি। কজির মোটা বানা ইু টাং করছে বাড়ি লেগে।

ঘরের বেশির্র ভাগ নোক ল্যানারো। বারের সামনে টুনে বসেছে

অনেকে। বয়ষ্ক একজন পুরুষ আর এক্জন মহিনা মদ ঢেনে দিচ্ছে ওদের। দ্রনেরই চুন কালো, চোখও কানো। বাঁশের ছোট ছোট টেবিন ঘিরে দুতিনজন করে লোক বসেছে। টেবিনে রাখা গেনাস আর বিয়ারের বোতন। একটা টেবিলে চারজন নোক তাস খেনছে।

বার থেকে ওমরও দুটো বোতন আনল। একটা বিয়ার, আরেকটা সোডা। ফিসফিস করে কিশোরকে বলন, ‘খেতে না পারলে খাওয়ার ভঙ্গি করো। কিংবা ওধু সোডা ভরে নাও।'

কিশোরের চোখ তখন ভ্যালেন্তিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অকধারে একা বসে आছে এক্জন নোক। চেয়ারে নেতিয়ে পড়া ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে প্রুর মদ গিলেছে। দাড়িগোফে ভর্তি মুখ। হাটের কানা টেনে দিয়েছে কপানের ওপর। চেহার্ণ বোঝা যাচ্ছে না।.পাউচ থেকে তামাক বের করে সিগারেট বানিয়ে টানছে। उবে এতে প্রমাণ হয় না এই নোকই ভ্যানেন্তি। বেশির खাগ ল্যানারো সিগারেট বানিয়ে খায়। থেকে থেকে কাশছেও লোকটা। এটাও স্বাভাবিক। যা ধোয়া আর গন্ধ, কিশোরেরই দম বন্ধ হয়ে আসছে, থেকে থেকে গলা খুসখুস করছে। নোকটার হাতের দিকে তাকাল সে। কোন আঙ্রুনেই আঙটি নেই।

কয়েক মিনিট পরিস্থিতি এক রকম রইল। মেয়েটা নাচছে। লোকে হুন্নোড় করছে। হাততালি দিয়ে বাহবা দিচ্ছে কেউ। মুঙ্ধকণ্ঠে একজন চেচচিয়ে উঠন, 'ब্যাভো, ভ্যানেনসিয়া!'

জানা গেন মেয়েটার নাম ভ্যানেনসিয়া।
সারা ঘরে ঘুরছে ক্রিশোরের চোখ। দরজার দিকে তাকাতেই আটকে সেন চোখ।

এদিথ ঢূকেছে! ঝলমলে পোশাক। তুঁটে নাল টুকুটে লিপস্টিক।
যাটের কানাটা কপালের ওপর আরও নামিয়ে দিন ওমর। যাতে এদিথ ওকে চিনতে না পারে। কিশোরও তাই করন।

ওর পাশ দিয়ে হেঁটে গেন মেয়েটা। তাকাল না। সোজা গিয়ে বসন একা বসে থাকা নোকটার টেবিলে।

উঠে দাঁড়ান লোকটা। টলমন পায়ে গিয়ে বার থেকে নিয়ে এন এক বোতন বিয়ার আর দুটো গেনাস।

কিশোর আর ওমর দুজনের নজরই এখন ওদের দিকে।
घনঘন কয়েক্রার গেলাসে চুমুক দিন এদিথ আর নোকটা। তার্রর প্রায় কপালে কপান ঠেকিয়ে ক্থা বলতে নাগন।। এত হই-চইয়ের মাঝে ওরা কি বলছে শোনা অস্ভব। ఆনতে হলে কাছে গিয়ে দাঁ়াতে হবে। তা-ও সষ্ভব নয়। অগ্ত্যা అধু তাকিয়েই রইল কিশোর।

মিনিটখানেক পর आা্তে করে কিশোরের গায়ে কনুই দিয়ে ওুঁতো মারন ওমর। দরজার্র দিকে ইস্গিহ করন।

ষ্টিরে তাকাল কিশোর। সেই আমেরিকান নোকটা ঢুকছে। নেলসন। সছ্গে দাঁতপড়া নোকটা। এদিক ওদিক তাকিয়ে কিশোরদের কাছাকাছি

আরেবটা টেবিল খালি দেখে তাতে গিয়ে বসন।
দ্রুত ভাবনা চলन কিশোরের মাথায়। নেলসনের ঢোকাটা কি কাকতাनীয়? নাকি সে-ও দেখতে অসেছে কার সজ্গে কथা বনে এদিথ? মেয়েটার পিছু নিয়ে ঢুকেছে অই বারে?

কয়েক মিনিট কথা বলন এদ্থি জার দাড়িওয়ালা নোক্টা। তারপর হঠাৎ করে উঠে দাডডাল দুজনে। দরজার দিকে এগোঁ।

মহহ্ত্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেনল কিশোর। নিচ্রমরে ওমরকে বলল, 'আপনি বসে থীকুন। নেলসনের দিকে নজর রাখুন। আমি ওদের পিছু নিচ্ছি।’
'《কা याবে?'
'আর কোন উপায় নেই।'
'সাবধানে থাকবে।'
'थাকব। বিপদ বুঝলে ফিরে আসব।'
এদ্থিরা বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ড পর কিশোর বেরোল।
রকা বসে নেনসনের দিকে চচাখ রাখন ওমর। কিন্তু বেশিক্ষ রাখতে হলো না। কিলোর বেরোনোর মিনিটখানেক পর নেনসন আর তার সঙ্গীও উঠে দরজার দিকে অগোন।

নেলসনের পিছু নেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল ওমর। ঠিক এই সময় বোতন আছড়ানোর শব্দ হলো। কাঁচ ভাঙন ঝনঝ্র করে। চিৎকার করে গাল দিল কে যেন । घুসি মারুন একজন। মারামারি বাধতে দেরি হনো না আর। পাইকারি মারপিট। যে যেভাবে যাকে পারছে মারছে, চেয়ার-টেবিন আছড়াচ্ছে, বোতল ভাঙ্ে। নরক ऊুজার। এই ঘৃর্ণিপাকে পড়ে দরজার দিকে এগোতে কয়েক মিনিট দেরি হয়ে গেন ওমর্রের। অনেক কষ্টে নিজেকে বাঁচিয়ে মোটামুটি অক্ষত শরীরে যখন বাইরে বেরোল সে, দেখে অন্ধকার্রে অদৃশ্য হয়ে গেছে নেনসন আর তার সগী।

চাদদ ওঠেনি তখনও। কোন মানুষের ছায়াও চোখে পড়ন না। কোনদিকে যাবে? অবশেষে নিরাশ হয়ে ধীর পায়ে হাটতে ఆরু করন হোটেলের দিকে।

হোটেনে ফিরতে ফিরতে মধ্যরাত। কিশোরের জসতে দেরি হবে না এই আশায় ঘরে না গিয়ে বারে বসে অপেক্ষা করতে লাগন।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে।
অবটা বাজ্। এল না কিশোর।
দেড়টা, তাও এল না । দৃটোর ঘরের দিকে যখন সরে যেতে লাগল घড়ির কাঁটা, কিশোর ফির্রল না, দুপিত্তায় ভরে গেন ওর মন। কিন্তু কি করবে? কোনখানে খ্জ্জতে যাবে কিশোরকে?

মনে মনে দোষারোপ করতে নাগন নিজ্েকে। কিশোর পিছু নেবে বনল, আর কিছ্ না ভেবেচিন্তে হট করে সেও ব্রাজি হয়ে গেন্, উচিত হয়নি মোটেও। বরং কিশৈারকে বারে बসিয়ে রেৰে তার নিজ্জের যাঁওয়া উচিত ছিন ওদের্র পেছনে।

বেরিয়ে কোন্ লাভ নেই এখन। অকরাশ দুচিত্তা নিচ়্ে ভাব্রী পাযে

## সাত

অদিथ আার দাড়িওয়ানা নোকটার পিছু নেয়ার সময় কিণোরও বোন বিপদের
 এ ছাড়া জার রোন রাঙ্তা নেই ।

ৰফ্টা ব্যাপারে নি户্চিত হয়ে গেছে সে, অই নোকই বোন প্যাসিয়ান্না। ছদ্মবৌী ভানো্তি যদি নাও হয়, তার সঙ্গে যোগায্যেগ অাছে রর।

গীমমগনীয় রাত। ऊমোট গরম। आকাশটা যেন কানো মখমলে ঢাকা
 ছড়িয়ে পড়েছে হনদেটে এক বিচিত্র আতা। তারার সক্ে যোগ দিতে চাদও উঠে আসছে, বৃגভে পারন সে।

সামনের ছায়ামৃর্তি দ্টোরে নষ্য কৃরে নিঃশব্দে এগিয়ে চনন কিশোর।

 भতিতে રেંট匕 চলन।

পহের দূষারে শেষ হয়ে রন বাড়িঘর। সামনে ছোট ছোট গাছ।.থেত। কিসের চ্থে, অন্ধকারে চিনতে পারল না। গাছের ছায়া অসে পড়েছে পলের
 সামনেই आছে ওরা, জানা ক্থা। না থেমে এগিয়ে চলन কিশোর। आারও অক সমস্যা দেখা দিন। বনে ঢোকার সক্xে সক্গে யরু হলো মশার অত্যাচার।

বাঁ্যে গাছের ফাঁক দিয়ে মাঝ্রে মাঝ্যে নদী চোেে পড়ছে। তবে বেশ দৃরে.।



 ওদের দেখা যাচ্ছে না। কোন্ রাঙ্তা ধরে গেছে, বোঝার উপায় নেই।

কান পাতन সে। মনে হলো, সরু রাক্তাটায় কथা ৫নতে পেন। এনোন লেই প্ধ ধরেহ।


 ঢिপ্পে অগোন কিশোর। গাছপাनায় ঘেরা বাড়িটার আরও কাছে চনে অল। नाना রক্ युनभाছেন বাগান। नতায় ছাওয়া অক্টা বাংनোবাড়ি। এই जলাকায় যত বাড়ি দেণ্খেে রতদিন, তার মেধ্যে এটাই সবচেয়ে সুন্দর।


পরিষ্ষার করে রাখা হয়েছে। মাটি ঢান হয়ে নেমে গেছে নদীতে। কাঠ আর চারাগাছ দিয়ে রকটা জেটি মত তৈরি করা হয়েছে পানির কিনারে। অনুমান করতে কষ্ট হয় না ওখানে ক্যানৃ বা ভেনা বাঁধা আছে।

যোতের শদ্দ কানে আসছে। চাঁদের आনোয় রুপানী হয়ে গেছে পানি। বনের মধ্যে জোনাকির অভাব নেই। টিপটিপ জানছে আর নিভছে।

বাড়িটার দিকে তাকান আবার সে। কোন মানুষ দেथা গেল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবতে নাগন কি করবে।

ভ্বেচিন্তে পা বাড়ান কিশোর। গেটের কাছে এসে দাঁড়ান। একটা বোর্ডে নেখা বাড়িটার নাম:

## ক্যাসা কারাদোনা।

নিচে নেখা: সে প্রহিবে লা অনপাদা। মানে হলো ‘প্রবেশ নিষেষ’।
গাছের ফাঁকে লণ্ঠনের आলো দেখা দেন। ক্থা শোনা যাচ্ছে। কারা বনছে দেখার জন্যে একদিকে সরে গেল কিশোর। বাড়ির একধারে একটা ছোট আঙিনা। তাতে নানা রকম ফুনগাছ, ফুলের ঝাড়। বাগানে বেরোনোর দরজাটা খোনা। বেশ কিছু সুন্দর আসবাবপত্র রাখা হয়েছে বাগানে-একটা টেবিন, অকটা লম্বা বেঞ্প, আর কিছু চেয়ার। লণ্ঠনটা টেবিলে রেখেছে।

নম্বা বেঞ্চটায় বসন প্যাসিয়ানো আর এদিথ। ঘর থেকে মদের বোতন আর శেনাস এনেছে লোকটা। বোতনের ছিপি খুুে ফেলেছে। মদ ঢানছে গেলাসে। অসংখ্য মथ আর নিশাচর পোকা উড়ছে আলোটাকে ঘিরে। সব কিছু মিनিয়ে দেখার মত দৃশ্য।

কিন্তু আপাতত এই দ̆শ্যের প্রতি আগ্রহ নেই কিশোরের। সে ঔনতে চায় কি কথা বলছে দুজনে। দুচারটে টুকরো-টাকরা শদ্দ ছাড়া স্প্যানিশ বোঝে না সে। তবু অনুমানে यদি কিছু বোঝা যায় এই আশায় শোনার জন্যে আরেকটু কাছে অনোন ওদের। কিন্তু ঞতটাই নিচু মরে ক্থা বলছে দুজনে, ভাষা জানলেও বোঝা কঠিন হয়ে যেত ওর জন্যে।

আপাতত আর কিছু করার নেই এখানে। কোথায় যায় ওরা দেখতে চেয়েছিল। দেত্খে। ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরতে যাবে, এ্রই সময় কানে রন পায়ের শব্দ। চট করে গাছের ছায়ায় সরে গেন সে। গটমট করে এগিয়ে এন আরেক তরুণী। ঝটকা দিয়ে গেট খুলে ভেতরে ঢুকল সে। কিশোরের চেনা। খানিক আগে দেখে এসেছে বার নুজ্জিয়ানোতে। নর্তকী ভ্যানেনসিয়া।

ও এখানে কেন? কৌতৃহন হলো কিশোরের।
প্যাসিয়ানোর সামনে পিয়ে দাঁড়াল মেয়েট।। স্য্যানিশ ভাষায় উঁদু অরে ক্থথার তুবড়ি ছোটান। কथা না বুঝললেও ভ্যালেনসিয়া যে ভীষণ রেগে গেছে অটু ুু আন্দার্জ করতে পারন কিশোর।

মহাখাপ্পা হয়ে ত্যালেনসিয়াকে पুকতে দেণে চমকে গেন এদিথ। नাফ্চিয়ে উঠে দাড়াল। মনে হনো দৌড় মারবে। খপ করে ওর হাত ধরে ফে্লে পাসিয়ানো। টেনে বসিয়ে দিন আগের জায়গায়।

প্যাসিয়ানোর সামনে দাঁড়িয়ে আঙ্রু নাচাতে নাচাতে বকেই চলন

ভ্যানেনসিয়া । ওনতে পাচ্ছে কিশোর, এক বর্ণও বুঝতে পারছে না। ঝগডাটা মৃনত প্যাসিয়ান্না আর ভ্যালেনসিয়ার। এদিথ ভয়ে কুঁকড়ে আছে। কি নিয়ে ג্ৰগড়া, অনুমান করতে পারছে কিশোর। সেই পুরাতন কাহিনী-ঈর্ষা; দুই নারী এক পুরুষ।

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে ভ্যালেনসিয়ার কণ্ঠ। চিৎকার করছে। ওকে থামানোর জন্যে গেনাসে মদ ঢেনে বাড়িয়ে ধরল প্যাসিয়ানো। এক থাবায় ওটা ফেনে দিন ভ্যালেনসিয়া। আগ্গনঝরা দৃষ্টিতে তাকান ূদিথের দিকে।

প্রমাদ ওুণল কিশোর। চুনোচুলি না করু করে দেয়।
বারে নেচেছে। অনেক্টা পথ ছেঁটে এসেছে। ক্রান্ত। মারামারির মধ্যে আর গেল না ভ্যালেনসিয়া। বসে পড়ন একটা চেয়ারে। কয়েক সেকেড চুপ্র করে থাকার পর আবার তাকান প্যাসিয়াননার দিকে। কি যেন বলতে নাগল। এবার আর চিৎকার করন না।

বদলে যাওয়া কণ্ঠস্নর ৩নে আর ভাবভপ্গি দেখে অনুমান করতে পারল কিশোর, ঝাগডার কথা নয়, অন্য কিছু বলছে ভ্যালেনসিয়া। কি বনছে বুঝল না। ‘‘ার লুজিয়ানো’ নামটা দূবার উচ্চারণ করতে ৫নল।

সতর্ক হয়ে গেল প্যাসিয়ানো। দ্রুত চলে ঢেল ঘরের ভেতর।
কথা বূঝনে নাহয় আরও শোনা যেত। কিছুই বোঝা যায় না। অহেতুক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মশার কামড় খেয়ে লাভ কি? হোটেলে ফিরে চলন কিশোর।

তেরাস্তার মুখে অসে চওড়া রাস্তাটা কোথায় গেছে দেখার কৌতৃইন হলো। একবার দ্বিধা করে রওনা ই হনো ওটা ধরে।

খুট করে てেছনে শ্দ হতেই চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাডড়াল সে। এক্টা ছায়ামৃর্তি ওকে মারার জন্যে হাত তুলেছে। বাধা দেয়া কিংবা সরে যাওয়ার আগেই নেমে এল হাতটা। কিশোরের মনে হলো, বাজ পড়ল মাথায়। তীब উজ্জূন आলো জূলে উঠল যেন মগজে। বনবন করে ঘুরজে লাগন আলোট। কমনা রঙ হয়ে গেন প্রথমে, কমনা থেকে লাল। তারপর ঘন অন্ধকার।

## আট

সারারাত দুপ্চিন্তায় ছটফট করে ভোরেরু দিকে বোধহয় একটু তন্দ্রামত অসেছিন ওমরের, দরজায় ঘনঘন করাঘাতের শক্দে চমকে জেগে উঠে বসল বিছানায়। তখনও অন্ধকার রয়ে গেছে। মোম জ্নেলে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন ইনতেনদেন্তে। গায়ে ইউনিফ্ম জ্যাকেট; পরনে পাজামা। ঢাড়াহুড়োয় বদলানোর সময় পাননি। পেছনে দাঁড়ানো ভ্যানদেজ। চুন উষ্ষখ্ষু। চোণে ঘুম। জোর করে তাকে বিছানা ণেকে তুলে আনা হয়েছে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাক্যিয়ে জানতে চাইন ওমর, 'কি বাপার?’

জবাব দিলেন প্লিশ অফিসার, ‘আপনার বন্ধু, সেনর।’
'ক্কিশোর? কি হয়েছে ওর?’
অনেক বেশি মদ থেয়েছিল কাল রাতে। ছেলেমানুষ তো, সহ্য করতে পারেনি।
'মদ! ও মদ খায় না।'
টলে পড়ে মাথায় আঘাত পেয়েছে।’
'টনে পড়़ছেছ? তা কি করে সম্ভব!' হঠাৎ হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে এল ওমরের। আতক্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করন, 'কেউ বাড়ি মারেনি তো? বেঁচে आছে?'

তা আছে। তবে আঘাতটা ঞুরুতর। বাড়ি মারার সষাবনাটাও বাদ দিইনি আমরা। চোর-ডাকাতের পাল্পায়ও পড়ে থাকতে পারে। এক্টা টাকাও নেই পকেটে।
'ও কোथায়?’
'थানায়। এত বেশি লোক জখম হয় এখানে, ব্যাা বেয়ে বেহৃંশ হয়, তাদের জন্যে আলাদা অক্টা ঘরই রাখতে হয়েছে আমাদের। এক্টা মেয়ে দেখতে পেয়ে আমার এক এজেন্তেকে বলেছে। এক্জন ল্যানারোর সাহায্যে ধরাধরি করে নিয়ে রসেছে অজেন্তে। ডাক্তার দেখিয়েছি। যখন বলন মরেনি, আপনাকে খবর দিতে এলাম।
'কোথায় পাওয়া গেছে ওকে?'
'রাস্তায়।'
'রাস্তার কোনখানে?’
'মেইন রোডের শেষ মাথায়। আপনি কি দেখতে যাবেন?’
'बবশ্যই। চলুন।
তাড়াতাড়ি এক্টা জ্যারেট গায়ে দিয়ে, জুতো পরে, দুজনের সক্পে নিচে নেমে গন ওমর। ভ্যানদেজ বলন, কফি তৈরি করে জানছে, খৈয়ে যেতে।

অপেক্ষা করতে রাজি হলো না ওমর।
কয়েক মিনিটের মধ্যে ইনতেনদেন্তের সঙ্গে ছোট এক্টা বদ্ধ ঘরে এসে पूকন। ময়नা ম্যাট্রেসে ওপর উঠে বসেছে কিশোর। ছাই হয়ে শেছে মুখ। মাथায় ব্যাড্ডেজ। হাতে আর মুঙ্ে শত শত নান দাগ। সব মশার কামড়। অচেতন অবস্থায় পেয়ে মনের সুঢে কামড়িয়েছে। চোখের দৃৃ্টি ঘোনাটে। ওমরকে দেণে মলিন হাসি হাসন।

ওর পাশে িিয়ে বসন ওমর। ক্থা বনার দরকার নেই। পরে అনব সব।’ পুলিশ অফ্সিারের দিকে তাকিয়ে বলন, 'হোটেলের বিছানায় এরচেয়ে আরামে থাকবে। নিয়ে যাব?'
'নিচ্য়। এখানে. থেকে কষ্ট করে নাভ কি?’
'জখম কতটা খারাপ? ডাক্তার কি বনनেন?'
ভানই জथম। Өকাতে সময় লাগবে।'
তা মেয়েটা কে? যে ওকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখন?’
'এাদ্য।'
ভুরু কুঁচকে গেল ওমরের। 'ভ্যানদেজ হোটেলের রিসেপশনিস্ট?'
হ্যা। আপনি বসুন। ওকে নিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্যে নোক পাঠচ্ছি।'

বেরিয়ে তেনেন ইনতেনদেন্তে। কয়েক মিনিট পর সঙ্গে দুজন পুলিশ নিয়ে आাবার দুক্লেন। ঘুম থথকে ডেকে তোলা হয়েছে। ওদের সাহায্যে কিশোরকে হোটেলে বয়ে নিয়ে গন ওমর। কাপড় বদলে পাজামা আর শার্ট পরিয়ে দিন।

কফি নিয়ে এন ভ্যানদেজ। টে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।
ওমরের দিকে তাকিয়ে আচমকা প্রশ্ন করলেন ইনতেনদেন্তে, 'আপনার কোনটা মনে হয়-পড়ে সিয়ে মাথায় ব্যথা পেয়েছে, না বাড়ি মেরেছে?’

বাড়ি মেরেছে।’
‘হঁমূ! নোকটাকে খুঁজে বের করবই আমি।’ আড়চোখে ওমরের দিকে তাকালেন অফিসার, ‘এখানে আপনাদের কোন শক্রু নেই তো?’

জবাব দেবার আগে দ্বিধা করন ওমর। কথা আদায় করার সুযোগটা ছাড়ন না, ‘ভ্যানেন্তি নামে অকটা নোকের সঞ্গে সামান্য গণুগোল হয়েছে। नि"চয় চেনেন তাকে?'

র্রক মুহৃর্ত ভাবনেন ইনত্তনদেন্তে। মাথা নাড়লেন, 'মনে করতে পারছি না। কি নিয়ে গোলমান হয়েছে তার সজ্গে?'
‘এখানে না। আমেরিকায় থাক্তে হয়েছে। শেষ খবর যা পেয়েছি, সে নাকি ক্রুজোয়াড়োতে চনে এসেছে।'

চিন্ত্তিত ভঙ্গিতে আবার মাথা নাড়লেন ইনতেনদেন্তে, 'কই, না তো!'
'অনে আপনার মনে থাকত?’
'নিচ্চয় থাকত। মনে রাখাই আমার কাজ। বাইরের কেউ এনে, কাশজ্পত্রে সীন দিয়ে নিয়ে গেনে মনে থাকতই।
'ও বাইরের কেউ নয়। এ দেশী 1'.
"তাহনে আর দেখ্ব কি করে? এ দেশের নাগরিক হনে তো কাগজ সীল মারাতে আসতে হবে না আমার কাছে।'

কিশোর সুস্থ হনে তার জবানবন্দি নিতে আসবেন বনে দুই সহকারীi<ে নিয়ে চলে ঢেলেন অফিসার।

গরম পানিত়ে কাপড় ভিজ্রিয়ে কিশোরের গায়ের মশার কামড়তনো ডনে দিল ওমর। কফি খাওয়ান। 'এখন কথা বোনো না।'

অনেকটা সুস্থ নাগছে।
'তবু। ঘুাও।'
'পারব না। মাথায় যা ব্যথা। মনে• হচ্ছে জখমটা খুলছে’ আর বন্ধ হচ্ছে।
ঘুম আসবে না। মেরেই ফেনতে চেয়েছিন নাকি কে জানে!’
'কে? দেখেছ নাকি?'
'না। চেহারা দেখিনি।'
'অনুমানও করতে পারছ না?'
'ना।'
'রাস্তায় কাউকে দেখোনি?'
'কোন রাস্তায়?'
'মেইন রোডে?’
‘মেন রোডে ঘটেনি তো ঘটনাটা। বনের মধ্যে ছিনাম তখন। নিশ্য় বেহঁশ করে মেইন রোডে এনে ফেলে গেছে।'

घটনাটা কি ঘটেছে জানাল কিশোর।
ওমর জিজ্ঞেস করল, 'কটা বাজ্জে তখন বলতে পারো?’
'এই বারোটা হবে। ঘড়ি দেখিনি।'
'হঁ,' আনমনে মাथা দোলাল ওমর। 'তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর পরই নেলসন আর তার দোস্তও বেরিয়ে গিয়েছিল। পিছু নিতে উঠলাম। এই সময় বারের মধ্যে মারামারি বাধিয়ে দিন ল্যানারোরা। বেরোতে দেরি হয়ে গেল আমার। বেরিয়ে দেখি নেলসনরা গায়েব। এমন হতে পারে, নেলসন তোমার পিছু নিয়েছিল। সে-ই বাড়ি মেরে বেহুশ করেছে।’

তা পারে,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটন একবার কিশোর। 'যদি আমাদের মতই ভ্যানেন্তির পিছু নিয়ে থাকে নেও, ফর্মুলাগুনো চায়। আমাদের বসিয়ে দিতে পারলে ঝাম্মলা অনেক কমবে ওর।'
'তা ঠিক,' কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে ওমর বলন, 'কাল রাতে তোমার পিছ.নেয়ার সম্ভাবনা যে তিনজনের, তারা হলো-নেলসন, তার সগ্গের দাঁতপড়া লোকটা এবং ভ্যালেনসিয়া। তোমাকে বাড়ি মারার ব্যাপারে ভ্যালেনসিয়াকে সন্দেহের বাইরে রাখা যায়, কারণ তার কোন স্বার্থ দেখতে পাচ্ছি না । দাঁতপড়া নোকটা টাকা খেয়ে নেনসনের হয়ে কাজটা করে দিতে পারে। কিংবা নেলসন নিজ্েে এ কাজ করেছে। একটা ব্যাপারে আমি শিওর, তোমার পকেট থেকে টাকা সরিয়ে ঘটনাটাকে সাধারণ ডাকাতির রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, আসনে ডাকাতি নয় ধটা। এখন আরেকভাবে চিন্তা করে দেখা যাক, ভ্যালেনসিয়া কি এমন.কথা বলেছে প্যাসিয়ানোকে যে শোনার সগ্গে সঙ্গে ঘরে চলে গেন সে?’

সসেটা তো আমিও ভাবছি।’
‘‘মন হয়নি তো, তোমাকে নুকিয়ে প্যাসিয়ানোর বাড়িতে চোখ রাখতে দেখেছে ভ্যানেনসিয়া, সেটা জানিয়েছে প্যাসিয়ানোকে, প্যাসিয়ানো তখন তার চাকরকে পাঠিয়েছে তোমাকে পিটিয়ে বেহেশ করার জন্যে?’
'করতে পারে। তবে আমি যতক্ষণ ছিলাম, কোন চাকরকে বেরোতে দেখিনি। মনেই হয়নি বাড়িতে আর কোন লোক আছে। যাই হোক, আমার প্রか্ন হলো, পিটিয়ে বেহুশ করার পর নদীতে ছুঁড়ে ফেলে না দিয়ে রাস্তায় এন্ন রাখতে গেল কেন? ৩ধু ৩ধু ঝামেনা করা না এটা?’
‘আমার ধারণা ওরা ভৈবেছে তুমি মরে গেছ। বাড়ির কাছে.তোমাকে পাওয়া গেলে প্যাসিয়ানোর ওপর সন্দেহ জাগতে পারে ইনতেনদেন্তের।

आাবার নাশান নদীতে শেনে দিলেও আাম্না। জांমি িিয়ে পেলিশরে জানাব, पूমি নির্খোজ হয়েছ। ওদেরকে বলব, কাল রাতে প্যাসিয়ান্নার পিছ্ নিয়ে বার থেকে বেরিয়েহ। এ ক্ষেণ্রে সন্দে জ জাবে পুলিশের। ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাবে। সেজন্যে এমন জায়গায় గেনে ণেছে যাতে তার ওপর কারও


তাকে জিজ্ঞে করেন না গিয়ে? অক্টা ছুতো তো আছে। মেইন রোডে সে-ই আমাকে পড়ে থাকতে দেখেছে।

शাতের তানুতে থ্তনি রাখन ওমর। ভাবन। आবার সরিয়ে নিল হাতটা। ককরেই কি আর বনবে নাকি? বোকোকে পৌে এখন কাজ হু, ওকে দিয়ে জ্রিজ্রে করাতে পারতাম। ওকে কিভাবে খবর দেয়া যায় ভাবছি। आরও আর্টা কাজ করব, তোমাকে ঢ্যেখান বাড়ি মারা হয়েছে স্েোনটা দেণে आসব। সৃত্র পাওয়া যেতে পারে। ঠিক কোন্ জায়ায় তোমাকে মেরেছে, বুঝিফ্যে বন্নে তো?

बनन कিশোর।
'নরম মাটি?'
‘‘কেবারেই নরম।’’
'তাহনে পাল্য়র ছাপ থাক্বে।
‘थাকনেও আলাদা করে চেনা কঠিন হবে। রাঙ্তা যেহেহু, নিচয় নোক চनाচन आছে। অনেরের ছাপই থাকবে।

তব্, দেখ্ব। বোকোকে দ দরকার। মিন্টার রুমারকে রক্টা খবর পাঠান্নের ব্যাশ্থ ক্রতে হবে।'
'কিजাব?'
হোটেেের মানিককে বলে রকজন নোক জোগাড় করে চিঠি দিত্রে
 করো। आমি याই।

নিচে দেনে বলার घরে তানদেজরে দেখতে দেন ওমর। তাকে জিজ্জেস করান, এমন কোন নোক পাওয়া যাবে কিনা যাকে মিস্টার বুমার্রের বাড়িতে পাठोনো যায়।

ज্যানদেজ বনन, याবে। ওই ইনডিয়ান কিশোরকে ডেকে জানন সে। ওমরকে বনन, দদিন, কি দেবেন ওর কাছে।

ছোট রঙ্টা চিঠি নিণে, খামে ভরে ছেনেটার হাতে দিন ওঅর।
চন্র ঢেন ছেনেটা।
ज্যানদেজকে ধনাবাদ দিয়ে রিসেপশনে দুকন ওমর। অদিथ তখনও आসেনি। মাত্র সাতটা বাজ্ে। आসার ক্থাও নয়। ওর ডিউটি ৩রু হতে দেরি आছে।
 করনে হয় বনবে না, নয়তো মিথ্খে বনবে। বোকোকেই যধন মিণ্যে বনেছে, ওকে বনতে আর দোষ কি? ও বনেছিন কোন প্যাসিয়ানো বোখায় খাকে

জানে না। কিন্তু জানে যে কাল রাতেই সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। নাকি সত্যি ও জানত না? কাল রাতে প্রথম ওকে সক্গে করে নিয়ে গেছে প্যাসিয়ানো? কিশোরকে পড়ে থাকতে দেণেছে সে। রত সকানে কেন বেরিয়েছিল? মেইন রোডের শেষ মাথায় পিত্যেছিন কি করতে?

প্রশ্নখনো দ্বিধায় ফেনে দিন ওমরকে।
প্রশ্ন আরও আছে। কোন প্যানিয়ানোই ভ্যানেন্তি কিনা সেটা কি জানে এদিথ? সে বোকোকে বলেছে প্যাসিয়ানোর চিঠি বপাস্ট অফিস থেকে সংগ্রহ করে তাকে পৌছে দেয়। প্রটার কি প্রয়োজন? প্যাসিয়ানো নিজে পোস্ট অফিসে যায় না কেন? তারমানে কোথাও একটা ঘাপনা আছে। হতে পারে, প্যাসিয়ানো আর ভ্যানেন্তি সত্যি আলাদা নোক। দুজনের যোগাযোগ আছে। এদ্থি চিঠিতুো সংগ্গহ করে প্যাসিয়ানোকে দেয়, প্যাসিয়ানো ভ্যানেন্তিকে। তাই यদি হয়ে থাকে, তাহনে ভ্যানেন্তিকে খুজে• ৃেতে হলে প্যাসিয়ানোর ওপর নজর রাখা জরুরী। আরও অক্টা প্রঞ্ন, খামের ওপর ঠিকানায় কি ভ্যানেন্তির নাম লেখা থাকে, না অন্য কারও?

এ সব প্রশ্নের অনেক্ুুোর জবাবই জানা আছে এদিথের। কিন্তু ওকে বনবে কি?

চিন্তা-ভাবনা করে আগের সিদ্ধান্তেই অটন রইন ওমর-ও নিজে কিছু জিজ্ঞেস করবে না, বোকোকে দিয়েই করাবে। ভ্যানেনসিয়ার সজ্xে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিল ও। কয়েকটা প্রশ্ন করবে। তবে সবার আগে দেখতে যাবে কিশোরকে যেখানে মারা হয়েছে সেই জায়গাটা।

হোটেন থেকে বেরিয়ে মেইন রোড ধরে হাঁটতে ৩রু করন সে।

## नয়

তেরাস্তার মুখটা খুঁজ্র বের করতে অসুবিধে হলো না ওমরের। নরম মাটিতে অসংখ্য ছাপ পড়ে আছ্-নারী-পুরুষ উভয়েরই, যাওয়া এবং আসার। এক্যানে খানিকটা জায়গার মাটি কেমন দেবে যাওয়া। নিচয় এখানেই পড়ে গিয়েছিন কিশোর। পায়ের ছাপ এ জায়গাতেও আছে।

ভাল করে দেখতে লাগল ওমর। এক ধরনের আাক্বিঁকি দাগ পড়েছে মাটিতে। তাতে বোঝা যায় জুতোর তলা খড় কিংবা বেতের তৈরির। দাগঙ্ো বেশ গভীর। নিচু হয়ে ভারী কিছ তুলতে ইয়েছে জতোর মালিককে, সেজন্যেই অমন গভীর হয়ে পড়েছে। ভারী কিছু মানে কি কিশোরের অভ্ঞান শরীর? কি জুতো পায়ে দিয়েছিন নোকটা, ছাপ দেথে তাও বোঝা যায়; ঘরে তৈরি মোকাসিন। অই গলাকার গরীব নোকেরা পরে।

থৈঁোজাখুঁজি অনেক করন, কিন্তু আর কোন সৃত্র পেন না ওমর। ফিরে চলন। শহরে ুুকে বার লুজিয়ানোর দিকে এগোন। ভ্যানেননিয়ার সক্গে ক্থা বनाর জन्गে।

বারের দরজা てোনা। মেঝো ঝাডু দিয়ে，মাছে পরিষ্কার করছে একজন নোক। आগের রাতে অই নোকই কাউন্টারে দাঁড়িয়ে মদ সরবরাহ কর্ছিন। সাদামঠা চেহারা। ひখঁাচা ひৈাঁচা দাড়ি। কাপড়－চোপড়ের অবস্থা করুণ। তবে ওমর যथন তাকে＇ৰুয়েনস দিয়াস’ জানিয়ে কথা বনল，খুব ভদ্র ব্যবহার করল নোকটা। জানান ভ্যানেনসিয়া তার মেয়ে। ওমরকে বসতে বনে ওপরতলায় ডেকে আনতে গেল মেয়েকে।

নিচে নেমে এল ভ্যানেনসিয়া । घুমে জড়ানো চোখ। দিনের আনোয় অন্য রক্ম নাগছে তাকে। রাতের সপ্রতিভ ভাবটা নেই। চোখমুখ ফোনা，তাতে ক্বান্তির ছাপ। বিষন্ন，বিধ্বস্ত চেহারা। ল্যানারোদের মনোরঞনের•জন্যে নাচতে গিয়ে অতিরিক্ত পরিশম করতে হয় ওকে，সেজন্যেই এই অবস্থা। মায়াই নাগন ওমরের। বিয়ার খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল।

রাজি হনো ভ্যালেনসিয়া।
বিয়ার এনে দিন ওর বাবা।
ওমর বনন，আপনার সাহায্য দরকার আমার，সেনোরিতা। কাল রাতে এখানে এসেছিনাম আমি．．．

দেখেছি।＇
＇আমার সক্গে র্রকটা ছেনে ছিন।’
＇তাকেও দেখেছি।＇
‘এ সব বারেটারে ঢোকার তার অভ্যেস নেই। তাই রাতে এখান থেকে বেরিয়ে মাথা ঠাণা করার জন্যে রাস্তায় হাটাহাটি করছিল। কে জানি তার মাথায় বাড়ি মেরে বেহ্শ করে ফেলে গেছে।＇

তততে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সব সময়ই ঘটে এ রকম। টাকাপয়সা চুরি সেছে？’
＇পকেট নাফ।＇
‘ঠিকই আছে। ডাকাতি। কিন্তু আমাকে এ সব বলার মানে কি？’
＇আমি মনে করনাম আপনি হয়তো কিছু জানতে＇পারেন। রাতে＇ আপনাকেও রাস্তায় বেরোতে দেখেছি আমি，＇শেষ কথাটা মিথ্যে বলন ওমর। কিশোরের দেখাটইই নিজের বনে চালিয়ে দিন।
＇আমি কিছু দেখিনি।＇
＇কাউকে না，যে এ রকম একটা কাজ করে থাকতে পারে？＇
‘আমি কাল রাতে বেরোইনি，’ সরাসরি মিথ্যে বনল ভ্যানেনসিয়া। আপনি কাকে দেখেছেন কে জানে।＇
＇মনে হনো आাপনাকেই দেখেছি। সেনর প্যাসিয়ানোর বাড়িতে लिয়েছেন।
‘ওরকম কোন সেনরক্কে আমি চিনিই না，＇গেলাসের দিকে তাক্কিয়ে বলন ভ্যালেনসিয়া－।
‘চেনেন না？কান রাতে এই বারে মদ খেতে এসেছিন সে। দাড়ি आছে।
‘কত নোকই ঢ্তা আসে। সবাইকে আমি চিনি না।’
'আমি তেবেছি সেনর প্যাসিয়ানো এখানকার নিয়মিত কাস্টোমার। তাই...'
'ওই নাম কখনও খনিনি আমি;' ঝাঁজাল কণ্ঠে, ক্থাটা বলে ঝটকা দিয়ে উঠে দাড়ান ভ্যালেনসিয়া। 'আপনার কथা শেষ হয়ে থাকনে এখন যেতে পারেন। আমার ঘুম পুরো হয়নি।'

বিয়ারের দাম চুকিত্যে দিয়ে বার থেকে বেরিয়ে এল ওমর। এবার কি করবে? বোকো না আসাতক আর কিছু করার নেই। হোটেনে ফিরে চলন। মনে প্রশ্ন। মিথ্যে বলন কেন ভ্যানেনসিয়া? পুলিশের ঝামেনা থেকে প্যাসিয়ানোকে বাঁচানোর জন্যে? তাই হবে। নিশচয় প্যাসিয়ানোকে ভালবাসে সে। নাকি কোন কারণে ভয় করে?

হোটেনে ফিরে দেখল কিশোর ঘুমাচ্ছে। ওকে বিরক্ত না করে নিঃশক্দে নিচে নেমে এল আবার। রকধারে একটা চেয়ারে বসে সিগারেট টানতে নাগন চুপচাপ। অপপেক্ষা করতে লাগল বোকোর আসার।

আধঘ্টা পর ঘরে দুকন মুসা আর রবিন। ওকে দেখে ছুটে এন। প্রায় Чকসক্গে প্রপ্ন করল দুজনে, 'কিশোরের কি অবস্থা, ওমরভাই?’'

অর্ৰকটা ভাল। ঘুমোচ্ছে।'
সিঁড়ির দিকে চুটন দুজনে।
কর্যেক মিনিট পর ঘরে ঢুকন বোকো। ঘোড়াগুনোকে আস্তাবনে বেঁষে রেথে আসতে দেরি হয়েছে। জানাল, চিঠি বেয়ে আর একয়ুহৃর্ত দেরি করেননি সেনর বুমার। পাঠিয়ে দিয়েছেন ওকে।

কি ঘটেছে, সংক্ষেপে বোকোকে জানাল ওমর। তারপর বনन, 'তোমার সাহায্য দরকার আমার, বোকো। জানতে চাই কে ওকে মেরেছে, কেন। आমার দৃঢ় বিশ্ধাস ঢোন প্যাসিয়ানো অনেক কিছু জানে। ওর আসল নাম প্যাসিয়ানো কিনা তাতেও আমার সন্দেহ আছে। আমার ধারণা ও অকজন অপরাধী। আমেরিকা থেকে পালিয়ে অসে এখানে নুক্ষেয়ে আছে। এদিথের সক্গে আবার ক্থা বলতে হবে তোমাকে। কিধ্শারকে মারার ব্যাপারে সে কিছ্হ জানে কিনা বের করতে হবে। পোস্ট অফিন থেকে প্যানিয়ানোর যে চিঠিওনো নিত়ে আসে, তাতে কার নাম লেখা থাকে তাও জিজ্জেস করবে। পারবে?'
'সি, সেনর।'
"আদিথ তোমাকে বনবে?"
‘বলবে,' দাঁত বের করে হাসন বোকো, ‘অনেক দিন থেকে ওর সজ্গে আমার খাতির।’

মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে দিন ওমর। 'নাও, কাজে লাগতে পারে। যত ইচ্ছে কথা বলো ওর সজ্গে। তাড়াহড়ো নেই। আমি এখানে আছि।'
'সব জেনে তবেই আসব,' উঠে চনে গেল বোকো।

আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে আবার অপেক্ষা করতে নাগল ওমর।
थুব বেশি সময় নাগান না বোকো, ফিরে এল। ওর হাসি দেখেই বোঝা গেল, কাজ হয়ে গেছে।
'সব বনে দিয়েছে আমাকে এদিথ,' গর্বের সঙ্গে বলন বোকো। চেয়ারে বসन। "চিঠিতে পন ভ্যানেন্তি নাম নেখা থাকে। ভ্যানেন্তি প্যাসিয়ানোর বन्षू।

হাসি ফুটন ওমরের ঠোঁটে। আসনেই কি তাই? বল্লू? নাকি দুজনে একই লোক? প্যাসিয়ানোই ছদ্মবেশী ভ্যানেন্তি?
‘চিঠি আসে কোন দেশ থেকে, জেনেছ?’
'জ্রেনেছি,' মাথা ঝাঁকাল বোকো, 'আমেরিকা। আজও একটা চিঠি এসেছে। রাতে সেটা ক্যাসা কারাদোনায় নিয়ে যাবে এদিথ।’
‘বার নুজিয়ানোত নয় কেন?’
'নাহ্, বারে আর যাবে না,' হাসল বোকো। 'ভ্যালেনসিয়ার মুখ দেখতে চায় না আর। বুঝলেন না, দুই মেয়েমানুষের গণগোল। ভ্যালেনসিয়া ভাবছে প্যাসিয়ানোকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায় এদিথ।
'আসনে কি তাই?
জোরে জোরে মাথা নাড়ন বোকো, 'মোটেও না।'
'আর কি জানে এদ্থি?'
‘ও কসম খেয়ে বলেছে, সেনর কিশোরকে মারার ব্যাপারে সে কিছু জানে না। অন্ধকারে রাস্তায় পড়ে থাকা দেহটার ওপর ৰোঁচট থখয়ে পড়েছিন।
‘অত ভোরে ওখানে গিয়েছিন কেন?’’
'প্যানিয়ানোর বাড়ি থেকে আসছিন।'
'তাহ্নে সে সত্যি জানে না কে কিশোরকে মেরেছে?’
'ना।'
'রাস্তায় কাউকে দেখেনি?’
'না। তবে ক্যাসা কারাদোনা থেকে বেরোনোর আগে ণেট দিয়ে ঢুকতে দেখেছে প্যাসিয়ানোর চাকর জেমসকে। ওর কাজই হলো বাড়ি পাহারা দেয়া । বাড়ির কাছে কেউ গেলেই দৃর দৃর করে তাড়ায়। নোকজন একেবারে দেখতে পারে না।
'সে কিছু বলেছে এদিথকে?’
'না। ফিরেও তাকায়নি।'
‘থ্যাংক ইউ, বোকো। অনেক সাহায্য করনে। একটা কথা, এদিথ তোমাকে পছন্দ করে, না?'

হাসল বোকে। 'করে।'
"थुব?'
'थुউী।
'বিয়ে क
বিষাক্ত অর্কিড

দীর্ঘশ্ধাস ফে্নন বোকো। 'সেনর বুমারের ভয়ে। মেয়েমানুষ দেখতে পারেন না তিনি। বিয়ে করনে এদিথকে অর্কিড ভিনায় নিয়ে যেতে হবে। সেটা তিনি পছন্দ করবেন না।'
'তোমাকে যে টাকা দিলাম সেটা এদিথকে দিয়েছ?’
‘দিয়েছি। খুব খুশি হয়েছে। নতুন কাপড় কিনবে। নতুন পোশাক ওর খুব পছन্দ।
'তুমি এখন কি করবে?’
কি করব মানে?’
‘ভিনায় ফিরবে কখন?’
ততাড়া নেই। সেনর বুমার বনে দিয়েছেন, কাল গেলেও চল゙বে। আমাকে আপনাদের দরকার হতে পারে, তাই থাকতে বনেছেন।

হাসন ওমর। 'তারমানে শহরেই থাকবে। আবার দেখা করবে এদিথের সাথে।'

হাসিতে দাঁত সব বেরিয়ে গেন বোকোর, ‘ধরে ফেনেছেন, সেনর।’
'প্যাসিয়ানোর কথা আর কি কি জানে এদিথ, জানার চেষ্টা কোরো। দরকার হয় আরও টাকা- দিয়ো ওকে।’ মানিব্যাগ বের করল ওমর। ‘এই नाও।
'সি, সেনর,' উঠে চনে গেন বোকো।
চিন্তিত ভঙ্গিতে দরজার দিকে তাক্য়ে়ে রইন ওমর। ভ্যানেন্তির থোজ পাওয়া গেছে। ফর্মুনাটা কোথায়? প্যাসিয়ানো আর ভ্যানেন্তি এক নোক হনে ক্যাসা কারাদ্দানাতেই আছে। লুকিয়ে রেখেছে কোনখানে। হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে পকেটে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর লুঁকি নেবে না।

ওপরতনায় উঠে এন সে। ঘूম তেঙেছে কিশোরের। সুপ দিয়ে গেছে ভ্যানদেজ। সেটা খাচ্ছে। দুই পালে বসে আছে মুসা আর রবিন।

পায়ের ছাপ দেণে কি রুঝেছে, ভ্যালেনস্যিা কি বনেছে, এদিথের কাছে কি কি জেনে এসেছে বোকো, সব তিন গোয়েন্দাকে জানান ওমর।
'কি করবেন এখন?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর।
'আপাতত কিছু করা যাবে না। দিনের বেনায় ক্যাসা কারাদোনায় ছুক্তে গেলে জেমসের চোবে পড়ে যাব। তাতে সাবধান হয়ে যাবে ভ্যালেন্তি। ফর্মুলা নিয়ে গায়েব হয়ে যাবে। এ কদিনের কষ্ট সব বিফলে যাবে আমদের। বরং, রাতে, এদিথ যখন চিঠি পৌছে দিতে যাবে, তা<ে অনুসরণ করব आমি।'
'আমার মত মাথায় রাড়ি.খেতে চান?'
কে বাড়ি মারে সেটা দেখতে চাই। যেহেতু জানা হয়ে গেছে মাথায় বাড়ি মারার নোক আছে, তোমার মত অসত্ক অবস্থায় পাবে না আর আমাকে.। বরং মারতে রনে কপালে দুঃখ আছে তার আজ।’
'আর যদি ভ্যানেন্তিকে পেয়ে যান?'
'ফর্মুনাটা আদায় করার চেষ্টা করব।'
‘আশা করহি বিকেন নাগাদ মাথার ব্যথা কমে যাবে! তাহলে আমিও যেতে পারব আপনার সঙ্গে।'
‘কোন প্রয়োজন নেই। তোমার বিখাম দরকার। নিতে থাকো। দুচারদিন তুমি বিছানা থেকে না উঠলেও আমাদের কোন অসুবিধে হবে না। আমাকে সাহায্য করার জন্যে মুসা আর রবিন তো আছেই, চাইলে বোকোকেও পাওয়া যাবে।',

## पा

দ্রুত কেটে গেন দিনটা। ইতিমধ্যে কিশোর কেমন আছে , একবার এসে দেখে গেলেন ইনতেনদেন্তে।

রাত হলো। একটু আগেভাগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেলল ওমর। এদিথকে অনুসরণ করে ক্যাসা কারাদোনায় যেতে তৈরি হলো।

মুসা যেতে চাইন।
রাজি হলো না ওমর। কারও পিছু নেয়ার সময় রকা থাকাই ভান।
কিশোর:পরামর্শ দিন, ‘এদিথ আপনাকে একা পিছে পিছে যেতে দেখলেও সন্দেহ করে বসবে। তার চেয়ে আরেক কাজ করুন না, আগেই গিয়ে বাড়িটার কাছাকাছি কোথাও নুকিক়ে থাকুন। জানাই তো আছে ও কোথায় यাবে।'

বুদ্ধিটা পছন্দ্র হনো ওমরের। 'তা ঠিক। ও কি করে, সেটা জানাটাই এখন জরুরী।

হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা প্যাসিয়ানোর বাড়ি রওনা হনো ওমর। তেরাত্তার মাথা ছাড়িয়ে কিছুদৃর এসে লুকিয়ে বসল রাস্তার পাশের ঝোপে।

অন্ধকার রাতं। চাদ ওঠৈনি। গাছের মাথার ঘন পাতার আচ্ছাদন ভেদ করতে পারছে না তারার আলো। বাতাস স্ক্র। अতিরিক্ত আর্দ্রতার জন্যে গরমটাও অসছ্য। তার ওপর মশার অত্যাচার। ওওুোর কামড়ে চুপ করে বসে থাকাই দায়। সময় কাটতে চাইছে না কিছুতে।

এগারোটা বাজল যেন বহু যুগ পর। পদশ্দ কানে এল ওর। পাশ দিয়ে চলে গেন এক্টা ছায়ামৃর্তি। অন্ধকারেও বোঝা গেল, মেয়েমানুষ। তবে এদিথ না ভ্যালেনসিয়া, নিচ্চিত হওয়া গেন না।

কান পেতে আছে ওমর। ক্যাসা কারাদোনার দিকে চনে যাচ্ছে পায়ের শব্দ। इঠাৎ শোনা গেল রোম-খাড়া-করা চিৎকার। কয়েকবার গো--গো থেমে গেন। ষ্প করে পড়ে ঢেন কি যেন। এগিয়ে আসতে লাগন ছুটন্ত পদশ্দ।

ওমরের সামনে দিত়ে ছুটে চলে নেল আরেকটা ছায়াম্রি। শহরের দিকে। মনে হনো গায়ে চাদর কিংবা কম্বল জড়ানো। মুহৃর্তে হারিয়ে গেন অন্ধকারে।.

কয়েকটা সেকেন্ড অপেক্ষা করন ওমর। তারপর বেরোন। দ্রুত হেঁটে

চলন চিৎকারটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে। কিছুরুদূর এগিয়ে হোঁটট খেন। উবু হয়ে দেখল রবটা দেহ পড়ে আছে মাঢিতে।

হাঁ গেড়ে বসে পড়ন সে। পকেট থেকে লাইটার বের করে জালন। ঋপিকের জন্যে স্থির হয়ে গেল হাতটা। উপুড় হয়ে পড়ে আছে এদিথ। পিঠে বেষধা একটা নশ্ধা ছুরি। প্রচণ আক্রোশে যেন সবেগে আঘাত হেনে পুরো ফ্লাটা ঢুক্রিয়ে দেয়া হয়েছে শরীরে, রাঁটটা বেরিয়ে আছে কেবন। হৃৎপিতে पুক্েেে ছুরি। প্রায় সজ্গে সক্সে মারা ণেছে বেচারি। নতুন একটা নীল জামা পরনে। নিঁ্য় ওমরের কাছ থেকে পাওয়া টাকাতেই কিনেছিন।

ছুরিতে হাত দিল না ওমর। বাঁটে আঙূনের ছাপ নেগে গেনে বিপদ হবে। এই অবস্থায় এখন তাকে কেউ দেখে ফেনলেও বিপদ। ধারণা করে নেবে খুনটা সেই করেছে। তাড়াতাড়ি সরে যাওয়া দরকার এখান থেকে।

কিন্তু চিঠিট কোথায়? ঢেো প্যাসিয়ানোক্কে দিতে নিয়ে যাচ্ছিন এদিথ?
পাওয়া গেন ওটা। ওর হাতের কাছে পড়ে আছে। রক্ত নেগে গেছে তাতে। কোণের দিকে রেমন কোম্পানির ঠিকানা। পনেরো দিনের মধ্যে জানাতে বলেছিন ভ্যালেন্তি, ওরা জানিয়েছে।

তুনে নিয়ে রক্ত মুছে সেটা পকেটে ভরুল ওমর। ভেতরে কি নেখা জানার প্রয়োজন বোধ করন না। উঠে দাঁ়াল।

কে খুন করল মেয়েটাকে? প্রথমেই মনে এন ভ্যানেনসিয়ার কथা। প্রচক ঈর্ষাই খুনের দিকে ঠেনে দিয়েছে ওকে। প্যাসিয়াননা আর তার মাঝে এদিथ যাতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে সেজন্যে সরিয়ে দিয়েছে চিরতরে। यুক্তিসঙত হলেও এটi বিশ্পাস করতে পারল না ওমর। মনে হতে নাগন মেয়েটাকে খুন করার পেছনে অন্য কারও হাত, অন্য কোন কারণ আছে।

কে খুন করেছে, সেটা পরেও চিন্তা করা যাবে। লাশটাকে নিয়ে কি করবে আপাতত সেটা ভাবা দরকার। তিনটে কাজ করা যেতে পারে। সোজা কেটে পড়তে পারে। কাউকে কিছু জানাবেই না। কিন্তু সারারাত বনের মধ্যে মেয়েটlর মৃতদেহ পড়ে থাকবে, হয়তো শেয়ান বা অন্য কোন বুনো জানোয়ারে ছিড়ে খাবে, সেটী অমানবিক মনে হনো ওর কাছে। দ্বিতীয় কাজটা করতে পারে, যেহেতু ক্যাসা কারাদোনার কাছে এই খুন হয়েছে, ওই বাড়ির নোকদের সিয়ে জানানো যায়। তারপর ওরা যা করার করবে। কিন্ত্ত এটাও মনঃপৃত হলো না ওর। তততীয় যে কাজটা করতে পারে, সেেটা হনো এখনই ইনতেনদেন্তেকে পিয়ে খবরর দেয়া । তাতে নানা প্রশ্নের সস্শুখীন হতে হবে হয়রো। তবু এটাই করা উচিত বনে মনে ইলো ওর।

দেরি না করে সোজা রওনা হলো শহরে।
থানায় পৌদে ডিউটিত্রু অজ্নেন্তের কাছে খনন ইনতেনদেন্তে ৩য়ে পড়েছেন। বিছানা থেকে ড়েেে আনা হলো তাঁাকে।

ওমরবে দেখে অবাক रনেন, 'কি বাপার?'
‘‘র্টা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে, সেনর।’
'কि?'
‘भরমে ঘুম आাসছিন না বনে হাট্রে বেরিয়েছিনাম। চఁে গিс্যেছিনাম বনের দিকে। দেখি রাস্তার ওপর একটা ম্মেয় খুন হয়ে পড়ে আাে।

পপেরেছি। ভানাদেজ হোটেলের রিসেপশনিন্ট রদিথ।
＇ওই নিরী़ী দেয়েটারে আবার মারতে বেল কে？＇বিড়বিড় করূেন


দদখেন বননে ভুন হবে। অন্ধকারে অকটা ছায়ামৃর্তি ছুটে ঢগন। চিনতে भारिनि।

জোরে একটা নিঃ্ধাস ফেনলেন পুলিশ অফিসার，＇নাহ্，আমার আর শান্তি নেই। চিক আছে，সেনর，আপনি যান। যা করার আমি করহি। খবরঢা आनान्নার জন্নে ধ্ন্যবাদ।

হোটেেে ফিরে ওমর দেখন তিন গোয়েন্দা ঘুমায়নি，তার জন্যে অপেষ্ষা করছছ। ম মে দের্যেই সন্দে করে ফেলন কিশোর，＇কি হয়েছে？＇
‘অদিথ খুন হয়েছে＂’
চিত হয়ে 飞য়ে ছিন মুনা，বট্কা দিয়ে উঠ্ঠে বসল। ‘খাইছে！’
স্যির হয়ে গেন কিশোরের পাশে বসা রবিন।
＇কি করে？’ জানতে চাইন কিশোর।
সব ক্था খुलে বनন अঅর।
চিত্তিত ভপ্প্রিতে নিচের চোঁট কামড়াতে কামড়াতে কিশোর বলন，শশষ



＇আমিও না। চিঠিটা পুলিশকে দিয়েছেন？＇
＇ना।＇
＇ভান করেছেন। প্যানিয়ানোর কাছে যাওয়ার রকটা সুয্যো হনো।＇ ＇घान？？＇
কান সকানে ওটা নিয়ে যাবেন ওর কাছে। চি刀ি দেখিয়ে বনবেন， ज্যালেন্তিকে দিতে চান। জিজ্sে করবেন，ও কোथায় আছে। চিঠিটা তার প্রয়োজন। आমার মনে হয় না জনাতে অন্টীপার করবে সে।
‘করনে চিঠিট দেব না। বাধ্য হয়ে তখন স্টীকার করবে।’
‘‘দ্ধি যে খুন হয়েছে，＇রবিন বলন，＇বোকোকে জানানো দরকার না？’
দরককার তো। কিন্তু পাব কোথায় ওকে？সকানে ঢেখা হনে তখন বनব।
‘यদি ত্তねণে অন্য কারও কাহ থেকে না জেনে লিক্যে থাকে নে，’ কিশোর বনন।

## এগারো

সকালটা সুন্দর। আকাশ নীন। মাটি থেকে ওঁঠা হালকা বাপ্প আরেক্টা গরম দিনের পৃর্বাভাস দিচ্ছে।

সকালে উঠেই ক্যাসা কারাদোনায় যাওয়ার জন্যে তৈরি হনো ওমর। মুসা আর রবিন দুজনেই জিজ্ভেস করেছে কিশোরকে, ওরা যাবে কিনা। মানা করেছে কিশোর। প্রয়োজন নেই। বেশি নোক গেনে ঝামেলা হতে পারে। এ কাজের জন্যে ওমরভাই একাই যথ্ঠে।

ওরা তিনজনেই হোটেনে থাকবে। বোকো কিংবা ইনতেনদেন্তে এলে তাদের সঙ্গে কথা বলবে।
'আমার কথা জিজ্ঞেস করনে কোথায় নেছি বলবে?’ জানতে চাইন ওমর।

বনে দেব একটা কিছু। আাপনার ওসব নিয়ে.মাথা ঘামানোর দরকার নেই। চনে যান।

হোটেল থেকে বেরিয়েই যাকে দেখন, এত সকানে তাকে আশা করেনি ওমর। दারান্দার রেলিঙে হেনান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বোকো। হাসিখুশি মুখ দেদে বুঝ্েে নিল, দুঃসংবাদটা এখনও শোনেনি সে। ওমরকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়ান, "বু্যেনস দিয়াস, সেনর। কোথায় यাচ্ছেন?’

তুমি এখানে কি করছ?’
‘‘দিথের জন্তে অপেম্ষা করছি।’
দ্বিধা করে ওমর বলন, 'তোমার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে, বোকো। ও আর কোনদিনই আসবে না।

অবাক হয়ে গেন বোকো, 'আসবে না মানে?’
'তুমি পুরুষ মানুষ, মনকে শক্ত করো। এদিথ মারা গেছে।'
'মারা গেছে!'
'কান রাতে। খুন করা হয়েছে।'
అনে বোকোর যা চেহারা হনো জীবনে ডুনবে না ওমর। হাসিটা যেন মুহুর্তে জমাট বেঁধে গেন। সাদা দাতঞুনোর ওপর আঠা দিয়ে নাগানোর মত সেটে বসন হাসিতে ছড়ানো পাতনা হয়ে যাওয়া ঠোঁ। ৷ীরে ধীরে খুলন আর বন্ধ হলো হাতের মুঠো। ওমরের ভয় হনো তার ওপরই না ঝাঁপিয়ে পড়ে नোকটা।

ভয়ক্র গলায় প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করন বোবো, 'কে করেছে কাজটা?

মাथা নাড়ন ওমর, ‘ামি জানি না।’
'ड্যালেনসিয়া?'
'সত্যিই জানি না।

ততাহনে প্যাসিয়ানো। ও-ই করেছে। দুই মহিনার ঝামেনা কাটানোর জन्यে।'

চাপ করে রইল ওমর। মন্তব্য করন না।
'আপনাকে কে বলন?’
"কান রাতে ক্যাসা কারাদোনার দিকে গিয়েছিলাম। রাস্তার ওপর পড়ে থাকতে দেখেছি নাশটা । পিঠঠ ছুরি বেঁধা।

কে মেরেছে দেখেননি?’
'না। অন্ধকারে কে যেন ছুটে সেল, চিনতে পারিনি।'
'তারপর?'
‘ইনতেনদেন্তেকে খবর দিলাম।’
'नাশটা এখন কোথায়?'
'প্লিলিশের সজ্গে আর দেখা হয়নি আমার।'
দীর্ঘ একটা মুহ্র্ত অম্বস্তিকর নীরবতা। ম্যাচেটির বাঁটে হাত চনে গেন বোকোর। ভারী গনায় বনন, ‘ওকে আমি ছাড়ব না, সে যেই হোক!’ বড় বড় দুই खোঁা পানি জমন ওর চোখের কোণে। গগড়িয়ে পড়ন গান বেয়ে।

কিছু টাকা বের করে ওর হাতে দিন ওমর। ননাও, খানিকটা বিয়ার খেয়ে নাওনে। শক্ত হওয়ার জন্যে এখন ওটা তোমার প্রয়োজন।

টাকাটা নিয়ে নীরবে হোটেলে দুকে গেন বোকো।
রাস্তায় নেমে এল ওমর।
এ সময়ে ভিড় নেই। দুই রাস্তার মাথায় এসে দেখন একেবারে নির্জন। নতর্ক রয়েছে। বনা যায় না, কেউ অনুসরণ করতে পারে। বনের তেতর দিয়ে লুকিয়ে অলে তার পিঠে ছুরি বনিয়ে দেয়াটাও অস্ত্যব নয়। খুনীর তালিকায় হয়তো ধদিথের পরের নামটাই ওর।

মেয়েটা যেখানে খুন হয়েছে সেখানে এসে थামন। লাশটা নেই। রক্ত পড়ে আছে। দ্রুত চোখ বোনান রকবার। কোন সূত্র পেল না।

ক্যানা কারাদোনার গেটে এসে দাঁড়ান সে। অগিয়ে এল বিশালদেহী, কুৎসিত চেহারার এক ফিরিঙ্গি। কর্কশ গনায় জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই?'
'সেনর প্যাजিয়ানোর কাছে এসেছি।'
'তিনি কারও সজ্গে দেখা করেন না।’
আমার সঙ্গে করবেন। একটা দুঃসংবাদ আছে। তাঁকে গিয়ে বনো, একটা চিঠি দিতে এসেছি।

সন্দিशান চোথে ওমরের দিকে তাকিয়ে রইন নোক্টা। যাবে কি যাবে না মনস্থির করতে পারছে না। আচমকা বনল, দরাঁডান।'

घরের দিকে চনে গেন সে। খানিক পর ফিরে এসে নিঃশক্দে গেট খুনে দিন। ইশারা করন ওর সজে ষেতে।

দরজায় দাঁড়িয়ে জাছে প্যাসিয়ানো। সিগারেট টানছে। কাশতে ৫রু করল। কাশি थামলে জ্জ্জেস করন, 'কার চিঠি?'

আপনার। আমের্রিকা থেকে রেমন্ত কোম্পানি পাঠিয়েছে।'

জবাক হনো প্যাসিয়ান্না, 'আপনাকে দিয়ে??

সাধার্ণ আসবাব দিয়ে সুদ্দর করে সাজানো অক্টা বাার घরে ওমরবে


নো, থ্যাংকস। এইমাত্র নাস্তা সেরে এলাম। কথা বলার আগে আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই। আমার নাম ওমর শরীফ। সেজউইক বুমারের নাম उনেছেন?
‘কর্কিড ব্যবনায়ী?
মাথা ঝাঁকান ওমর, ‘তার ওখানে মেহমান হয়েছি আমরা চারজন। ক্রুজোয়াড়োতে বেড়াতে এসেছি। আমার বাকি তিন নঙ্গী এখন হোটেলে।'
'আপনাকে মনে হয় নেদিন বারে দেখলাম?'
'র্যাঁ। বার নুজিয়ানোতে।'
'ঠিক। একটা ছেলেও ছিন আপনার সঙ্গে $\stackrel{ }{\prime}$
আচমকা প্রশ্নটা ছুড়ে দিল যেন ওমর, ‘ভ্যালদেজ হোটেলের রিসেপশনিস্ট এদিথ খুন হয়েছে কাল রাতে, জানেন সেখবর?’

চমকে গেল প্যাসিয়ানো 'না তো!'
'লাশটা কাল রাতে আমিই প্রথম দেখেছি। হাঁটতে বেরিয়ে রাতে বনে ছুকনে ক্েেন লাগে দেখার জন্যে চলে এসেছিলাম এদিকে। হঠাৎ খনি এক্টা চিৎকার। এগিয়ে দেখি মেয়েটা মরে পড়ে আছে। হাতের কাছে অকটা চিঠি। এ বাড়ির কাছাকাছিই ঘটনাটা ঘটেছে। আমার মনে হনো এখানেই কাউকে চিঠিটা ণপৗছে দিতে আসছিল সে। নইনেন এত রাতে আসার আর কি কারণ? যাই হোক, লাশ দেখে প্রথমেই মনে এল, পুলিশকে জানানো দরকার।'
'জানিয়েছেন?'
'কান রাতেই।'
'চিঠিটা?
তুলে নিয়েছিনাম। পুলিশকে বলতে ভুলে গেছি। হোটেলে গিয়ে পকেটে দেখে মনে পড়ল। বের করে দেখি, আমেরিকা থেকে পাঠানো হয়েছে, পন ভ্যালেন্তি নামে একজনের নামে।'
'পল আমার বন্ধু,' তাড়াতাড়ি বলন প্যানিয়ানো, 'মাঝে মাঝে এসে থাকে এখানে।'
'ও, আপনি তাহলে ভ্যালেন্তি নন?'
'না,' আরেক দিকে তাক্কিয় জবাব দিন প্যাসিয়ানো । 'তবে চিঠিটা আমার কাছে দিয়ে যেতে পারেন। পৌছে দেব ওকে?’
‘কোথায় থাকে ও?’
‘ঠিকানা জানি না। আমার সগ্গে দেখা হলে তখন দিতে পারব।'
পকেট থেকে খামটা বের করু ওমর।
প্রায় ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে নিল প্যাসিয়ানো। রক্তের ছোপ नেগে আছে। ঠিকানাটা এক নজ্র দেথেই পকেটে ভরে ফেল্নল।
‘অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, সেনর শরিফ। নিস্চিত থাকতে পারেন, এই চিঠির সজ্গে খুনের কোন সম্পর্ক নেই।'
'আপনি জানেন নাকি খুনটা কেন হয়েছে?'
'ना না, জানি না! আমি জানব কোথেকে?’ তাড়াতাড়ি জবাব দিল প্যাসিয়ানো। 'আসল কথাটা খুলেই বনি। শহরে গিয়ে পোস্ট অফিস থেকে চিঠিপত্র আনতে ভাল নাগে না আমার। তাই এদিথকে বলে দিয়েছিনাম, আমার কিংবা আমার বন্ধুর কোন চিঠি থাকলে নিয়ে আসতে। মুফতে কাজ করাতাম না, টাকা দিতাম। ও আসনে আমার থোস্টউওম্যান হিসেবেই কাজ করত। আর কোন সম্পর্ক নেই।’
'তাই?'
কাশতে আরম্ড করন আবার প্যাসিয়ানো। আঙূনের ফাঁকে ধরা পুড়ে যাওয়া গোড়াট ফেলে দিয়ে আরেকটট সিগারেট বানান্নার জন্সে কাগজ আর্র তামাক বের করল। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে লছ্ করছে ওকে ওমর। আঙুলে আঙটি নেই। দিনের আলোয় দাড়িগোফ দিয়েও আসল চেহারাটা আর চেকে রাখতে পারল না। এই নোকই যে ভ্যানেন্তি, কোন সন্দেছ রইল না ওমরের।

সিগারেটে আগুন ধরিয়ে জানতে চাইন ভ্যানেত্তি, ‘খুনীকে দেখেছেন?’
‘এদিথের চিৎকার শোনার পর পরই অকজনকে ছুটে যেতে দেখেছি! মনে হলো কোন মহিনা। অবশ্য গায়ে চাদর কিংবা কম্বল জড়ানো থাক্রে অন্ধকারে পুরুষকেও মহিনা মনে হতে পারে। যাই হোক, চিনতে পারিনি। ‘সে-ই. খूনী কিনা তাও জানি না।’
'সে আপনাকে দেথেছে?'
'মনে হয় না।'

- 'ইনত্নেদেন্তেকে বনেছেন এ সব ক্থা?’
'ना।'
'কেন?'
‘আামেলায় জড়াতে চাই না।'
'রুদ্ধিমানের কাজ। আমি আবার বলছি, এই চিঠির সঙ্গে খুনের কোন সম্পক্ক নেই। দয়া করে যদি ইনতেনদেন্তেকে এটার কথা না বলেন, কৃতজ্ঞ হব। বলনেই রসে নানা রকম প্রপ্ন তরু করবে। জামিও ঝামেলায় জড়াতে চাই না।
'বুঝেছি। বলব না।'
‘থ্যাংক ইউ,' উঠে দাঁড়াল ভ্যালেন্তি'। বুঝিিঁ়ে দিল, কथা শেষ হয়েছে, এবার ওমর যেতে পারে।

ওমরও উঠে দাঁড়াল। সন্তুষ্ট। যা জানততে এসেছিন-অর্থাৎ প্যাসিয়ানোই ভ্যানেন্তি কিন্না-জানা হয়ে গেছে। দরজার দিকে পা বাড়াতে যাবে অই সময় কथা কাটl্মটির শব্দ হলো বাইরে। কয়েক সেক্কে পর তুলির শব্দ। দৌড়ে এসে বারান্দায় উঠল কেউ। ভার্রী পায়ের শব্দ হনঘর পেরিয়ে এসে দুক্ন্ন বসার ঘরে।

নেनসন! হাতে উদ্যত পিস্তল।
চপপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন!' কঠোর কণ্ঠে আদেশ দিল সে। ওমরের দিবে তাকান, "উল্টোপাল্টা কিছু করবেন না। বেঁচে যাবেন।' ভ্যালেন্তির দিকে <ির্ন, 'ফর্মুনাটা কোথায়? জनদি দিয়ে দিন। নইলে কপানে দুঃখ জাছে জাপনার ওই চাকরটার মত।

খোনা জানালার দিকে তাকাল ভ্যানেন্তি।
'লাভ নেই,' মাথা নাড়ল নেলনস, 'জানাनার কাছে যাওয়ার আগেই ওনি খােন। বেরিয়ে যাবেনই বা কোথায়? জাপনার নৌকার তনা ফুটো করে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে।

বিমিছ় ৃওয়ার ভান করল ওমর, ‘এ সব কি ঘটছে আমি তো কিছুই বুঝতে भाরছি नों!
'आমিও না,' ভ্যানেন্তি বনন, ‘অই নোক্টা নিচয় পাগন।'
চমৎকার অভিনয় করে ভ্যানেন্তি, মনে মনে স্বীকার না করে পারল না ওমর।
‘জनদি করুন!' ধমকে উঠন নেনসন। 'সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারব ना।'

নড়ন না ভ্যান্নেন্তি।
 यদি না বের করেন, প্রথমে তুি করে মারব আপনাকে। তারপর দরকার হলে আপনার বাড়িটাকে টুকরো টুকরো করে হনেও বের করব ফর্মুনাট। এখানেই কোখাও নুকিয়ে রেখেছেন, জানি আমি।
‘বেশ,' হান ছেড়ে দেয়ার ভপ্পি করন ভ্যানেন্তি। 'আনছি।'
'কোথায় রেখেছেন?’
'শোবার ঘরে।’
দ্রুত ভাবনা চनেছে ওমরের মাথায়। নেলসনবে ঠেকাতে হবে। না পারনে ফর্মুনাটা নিয়ে চনে যাবে সে।
‘রগোন। আমি আপনার ণপছনেই আছি। চানাকির চেষ্টা করনেই মরবেন। মিথ্যে হুমকি দিচ্ছি না আমি।

ভ্যানেন্তির দিকে তাকান ওমর। ছাই হয়ে নেছে নোকটার মুখ। দরদর করে ঘামছে।

ওমরের দিকে তাকান নেলসন। আপনিও সামনে থাকবেন আমার। ওর সঙ্গ যাবেন। আমি বেরিয়ে থেলে তারপর যেখানে খুশি যেতে পারবেন।'

ণোবার ঘরে যাওয়ার জন্যে ঘুরতে গেন ভ্যানিন্ত্তি, এই সময় বাইরে आবার শোনা গেল পদশব্দ। একজন সহকারী নিয়ে ঘরে দুকনেন ইনতেনদেন্তে। জিজ্ঞেস করনেন, 'বাইরে ওই লোকটাকে তুলি করল কে?’

চোখের পলকে পিস্তন পকেটে ভরে खেনন নেনসন। কিক্তু দেখে ষ্নেলেন ইনতেনদ্যেন্তে। চাবুকের মত হিসিয়ে উঠন তার কণ্ঠ, 'আপনি?’

নিরীহ মুখ্ভभি করে ফ্লেন নেনসন। 'आমি মানে?' যেন কিছ్হই জানে না
‘ওই খূন করেরে জেসসকে!’ চিৎকার করে উঠন ভ্যানেন্তি।


অबটা মৃৃ্ঠ आর দেরি করন না ওখাে নেনসন। ইনতেনদেণ্তে বা তার


 উठे भफ़न।

ইনতেনদেন্তে বা তাঁর সহকারীও দাঁড়িয়ে নেই। ছুটে বেরিয়ে গেছেন। নোক্খনোকে ধরতে পারবেন না বুব্টে পিস্তুন তুনে খুনি করতে জরু করােন। किক্তু দৃরতু অনেক। লাগাতে পারনেন না। নদীর বাৰকে গাছের आড়ানে হারিয়ে গেন ক্যানুট।

ঘরে ফির্রে এনেন ইনরেনদেন্তে।
রকটা ঢেলাসে মদ ঢানঢে ভানেন্তি। হাত মাপছে। ওমররেও चেতে অनুরোধ করেছেন। মানা করে দিয়েরেছে সে।

সन্দিস্ট চোে অক্বার ওমর একবার ভ্যানেত্তির দিকে তাকাতে লাগদেন ইনতেনদেন্তে। ভুরু ক্চচচে জানতে চাইনেন, ‘্যাপারটা কি? কি घটছে आयान??

ज্যানেন্তির দিকে তাকান ওমর, আপনিই সব বনুন।
কাশতে धरু করন ভ্যানেন্তি।
ওצরকে জিজ্ঞেস কর্রেন ইনত্নেদেন্তে, ‘আপানি এখানে কেন ムलেছেন?'

কান র্যাতে नाশ দেখে গেলাম। সকানে উঠে হাট্তে হাটতে চনে এनाম। অक ধরনেন কৌহৃহন টেনে নিয়ে এন। আপনি পুনিশ অফিসার, মানুষ্বের এ সব উজ্টট আচরণণর ক্থা নিচ্য় অজানা নয়।

হাঁা-না কিছু বনলেন না ইনতেনদেন্তে। সেনর প্যাসিয়ান্নাকে আハে ரেকেই চিনরেন নাকি?'
'না, আজই পরিচয় হলো। আমাকে গেটের কাছে দেখ্খ এগিয়ে এলেন। ডাক দিয়ে জিজ্ঞে করনেন, কেন রসেছি। বনলাম, বেড়াতে। বিদেশী নোক বনে ডেতরে ডেকে খাতির-यত্ম করতে চাইহিনেন, এই সময় ঢুকন ওই ডाকाতढा।
‘ঁ,' আনমমে মাथা बাঁকালেন ইনতেনদদন্তে। চিক আছে, আপনি যেতে भারেন। আমি সেনর প্যাসিয়ানোর সঙ্গে কথ্য বনছছি;

आবার কোন ব্রোাস প্রশ্ন করে বেকায়ায় ফেনে দেন তাকে ইনর্নদদেন্তে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরির্যে এন ওমর। কোনদিকে না তাক্ট্রে নোজা রওনা হলো শহরে।

## বারো

হোটেলের দিকে হাটতে হাটতে ভাবছে ওমর। খানিক আগে যে ঘটনাটা ঘটে গেল সেটা নিয়ে মনে একটা খুঁতখঁঁত রয়েই গেছে। তবে সন্তুষ্টও হয়েছে কিছু কিছু ব্যাপারে। কুয়াশা অনেক্খানি কেটে গেছে চোখের সামনে থেকে।

প্রাসিয়ানোই যে ভ্যালেন্তি, আর কোন সন্দেহ নেই। ওমর নিজে দেখার পর যাও বা একটু ছিন্ন, সেটা পরিষ্ষার করে দিয়ে গেছে নেনসন। আর নেলসনও যে অন্য কোম্পানির এজেন্ট, সেটাও পরিষ্কার। ওদের মত একই উদ্দেশ্যে অসেছে ক্রুজোয়াড়োতে। ভ্যালেন্তিও বুঝিয়ে দিয়েছে ফর্মুনাটা বাড়ির মধ্যেই কোনখানে লুকিয়ে রেখেছে সে।

এখন যেটা চিন্তার ব্যাপার, সেটা হলো এতবড় একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও কি ফর্মুনাটা ওখানেই থাকবে? ভ্যালেন্তি আর ও বাড়িতে থাকার সাহস পাবে? নিতান্ত ভাগ্যক্রমে অকবার বেঁচে ঢেছে হঠাৎ করে পুলিশ আসাতে, কিন্তু পরের বার? ফর্মুনাটা উদ্ধার না করা পর্যন্ত নেনসসন থামবে না, আবার যাবে, একেবারে নিশ্চিত। আরও একটা বড় প্রশ্ন, এ जব ঘটনা কেন ঘটেছে-ইনতেনদেন্ত্রেকে কি জবাব দেবে ভ্যালেন্তি? একটা বাপার শিওর, घটনাবनी এখন শেষের পর্যায়ে, আর দীর্ঘায়িত হবে না।

হোটেলে ফিরে দেখন বারে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। কোকাকোনা খাচ্ছে। ওদেরকে সব কথা জানাল ওমর।

শিস দিয়ে উঠল মুনা, ‘খাইছে! यতবারই যাচ্ছেন ওদিকে, ততবারই একটা করে খুন!'
'মনে হচ্ছে কিছু একটা করা উচিত এখন আমাদের।' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'কি করব?’

নিচের চোঁটে বার দুই চিমটি কাটন কিশোর, 'কিছু একটা তো করতে হবেই, এবং দ্রুত। নেলসন আপাতত পালিয়েছে, তবে যে কোন সময় আবার আসবে। ভয় পাচ্ছি ভ্যানেন্তির জন্যে। পুলিশ ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সজ্গে সঙ্গে সেও না পালিয়ে যায়। একবার পালানে আবার ওকে খুঁজে বের করা প্রায় অসষব হয়ে দাড়াবে।'

আমার মনে হয় না নেনসন এত তাড়াতাড়ি আসবে। গুলি করে মানুষ খুন করেছে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয় আছে না?’

তাও আসবে, রাতের বেলা, নদীপথে। ফর্মুনাটা আদায় না করে তার শান্তি নেই।'
'আমারও তাই মনে হচ্ছে।' কিশোরকে বনল ওমর, 'তোমাকে কে বাড়ি মেরেছে, সে প্রশ্নের জবাবও ণেয়েছি। জ্েেস। আজ্জ ক্যাসা কারাদোনায় চুকতে সিত়ে গেটের কাছের নরম মাটিতে ওর জুতোর দাগ পড়তে দেখৈছি। ঠিক একই দাগ দেখেছিলাম তোমাকে যেখানে মেরেছে সেখানে।’
'তাহনে তো ভানই হয়েছে,’ মসা বনন। ‘উচিত সাজা হয়েছে শয়তানটার। এদিথকে মেরেছিন বে? ও-ই?'

সেটা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। ভ্যানেনजিয়াই হবে। এদিথের ওপর ওর ছাড়া আর কারও আক্রোশ নেই। উর্যা ছাড়া সাধারণ ওই মেয়েটাকে খুনের আর উদ্দেশ্তও নেই। যাই হোক, আমি ভাবছি ভ্যালেন্তি ইনতেনদেন্তেকে কি কাহিনী শোনাবে? আর যাই বলুক, ফর্মুলাটার ক্থা মরে গেনেও বলবে না নে। ইনতেনদেন্তে বেরিয়ে আসার পর পরই ওটা বের করে পালানোর চেট্টা করবে।
‘কোথায় রেখেছে কিছু অনুমান করতে পারেন?’ জানতে চাইন কিশোর।
‘জায়গা তো অনেকই আছে...’
‘অনেক জায়গায় তো আর রাখবে না। বিশেষ কোন জায়গা। যেখানে রাখলে কেউ সহজে ভাববে না যে ওখানে আছে।’

এক মুহৃর্ত চিন্তা করে নিন ওমর। নেनসন ফর্মুনা দেয়ার জন্যে চাপ দিতে থাকনে বার বার দেয়ানের অকটা ছবির দিকে তাকাতে দেখেছি ভ্যালেন্তিকে। ছবিটা ছোট। তবে তার আড়ানে দেয়ানে একটা আয়রন সেফ নুক্কিয়ে রাখা যায় সইজেই।'
'তারমানে ওই ঘরটায় দুকতে হবে আমাদের।'
'তুমি यাচ্ছ নাকি?'
মাথা নাড়ন কিশোর, নাহ্। যেতে পারনে ভাল হত। ফর্মুনাটা খুঁজতে পারতাম। কিন্তু আবার আমাকে ওদিকে যেতে দেখলে সন্দেহ করে বস্রেন ইনতেনদেন্তে। মাথায় আघাত নিয়ে কেন গেলাম জিজ্ঞেস করনে কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারব না। একই ক্থা আপনার বেলায়ও খাটে। পর পর দুবার ওদিকে গেছেন, দুবারই দুজন মানুষ খুন হয়েছে, তুতীয়বার यদি যান আর এড়াতে পারবেন না ইনতেনদেন্তেকে। তার প্রন্নের ঠিক জবাব দিতেই হবে, অর্থাৎ বলে দিতে হবে ফর্মুনাটার কথা। তাছাড়া আমার বিশ্ধাস ক্যাসা কারাদোনা থেকে বেরিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আসবেনই তিনি। সেসময় আপনার এখানে উপস্থিত থাকা দরকার।'
'তাহনে কে যাচ্ছে?’ রবিনের প্রশ্ন, 'আমি?’
'তুমি আর মুনা। রকা আর কারও যাওয়া ঠিক হবে না। ভয়ক্কর খুনীর আনাগোনা ওদিকে। কাউকে রেহাই দিচ্ছে না দেখছ না? তবে আপাতত তোমরা গিয়ে ক্যানা কারাদোনায় ঢুকবে না। বাইরে থেকে নজর রাখবে। দেখবে ভ্যানেন্তি কি করে।'
'বেরিয়ে যদি পালানোর চেষ্টা করে,' মুসা বলন, 'বাজিনে চনে যায়?’
'তা যেতে পারবে না। ওর নৌকাটা নষ্ট করে দিয়ে গেছে নেনসন। আরেকটা নৌকা জোগাড় করতে হনে তাকে শহরে আসতেই হবে। মাথা খারাপ না হলে বনের তেত্র দিয়ে হেেটে পালানোর কथা কब্পনাও করবে না। 'যদি শহরে আসে?'
‘‘ศকজন বসে বসে ওর বাড়ির দিকে চোধ রাখবে। বাড়িতে যদি কেউ আর না থাকে পারনে ভেতরে ঢুকে খুরজে বের করার চেষ্টা করবে ফর্মুনাটা। आরেক্রন পিছু নেবে।'
'ঠिक জাছে,' উঠে দাড়ান মুসা। রবিন, ওঠো।'
হাত তুলন কিশোর, ‘শোনো, এক কাজ করো, কাপড় বদলে যাও। आমি জার ওমরভাই সেদিন কিনেছি। এখানকার পোশাক। সুবিষে হবে। রাস্তায় কেউ নজর দেবে না তোমাদের দিকে। ওমরভাইয়েরটা নাগবে তোমার। আমারটা রবিনের।’

কয়েক মিনিট পর ওপরতনা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল মুনা আর রবিন। মুসাকে দেখে কারও চেনার সাধ্য নেই ও আমেরিকা থেকে অসেছে। ঙ্থানীয় দোশাকে এক্কেবারে এদেশী হয়ে গেছে।

হেসে বনন ওমর, 'বাহ্, তুমি তো ন্লানারো হয়ে গেছ হে! গিয়ে কোনও গর্রুর খামারে চাকরি চাইনেই এিখন পেয়ে যাবে।'
‘্যা, খেয়েদেয়ে কাজ নেই আমার, শেষে গিয়ে গরুর রাখান হই। কিশোর, গেনাম।
'বাড়িটা সুজে বের করতে পারবে তো? দাঁড়াও, দেধিয়েই দিই।' রবিনের কাছ থেকে কাগজ-কনম চেয়ে নিয়ে কিভাবে যেতে হবে নকশা এৰকে বুঝিয়ে দিল কিশোর।

কাগজটা নিয়ে উঠে দাডড়ান মুনা, 'রবিন, ওঠো।
‘কত্ষণ পাহারা দেব আমরা?’' बিজ্ঞেস করুল রবিন।
'দ্পুর পর্যন্ত দাওগে,' কিশোর বনন। 'তারপরও यদি না आগো, ভাবব আটকে দেছ, আমি যাওয়ার চেষ্টা করব। ওমরভাইয়ের আর কোনমতেই ওদিকে যাওয়া ঠিক হবে না।'
'ইনতেনদেন্তে দেখে ফে্ননে কৈফিয়তটা কি দেব?’
'সহজ। বনে দুক্েেছ বনের প্যপাধি দেখতে। অর্কিড দুঁজতে। অর কোন প্রক্ন?'

মাथा নাড়ন রবিন।
‘‘খু সাবধানে থাকবে,’ কিশোর বলন। 'অহ্হেুক কোন ঝুঁকি নিতে যাবে না, খবরদার।’

বেরিয়ে গেল দুজনে।
দরজার দিক থেকে চোখ্টে ফিরিয়ে ওমর জিজ্ঞেস করন, 'বোকো এসেছিন?’
'হ্যা। ও বলन, এদিथ যে খুন হয়েছে সেকথা আপনি জানিয়েছেন ওকে।'
'কি রকম দেখলে?'
'มনের অবস্থা খুবই খারাপ। বার বার বনছিন, এর জন্যে শাস্তি ভোগ করতেই হবে একজনকে। ভ্যানেন্তিকেই দোষ দিচ্ছিন ও। ওর যুক্তি, ভ্যালেক্তি এদিথের দিকে হাত বাড়িয়ে ভ্যালেনসিয়াকে উত্রেজ্রিত করেছে বনেই খৃন করেছে ভ্যানেনসিয়া। সুতরাং শাস্তি যদি কারও পেতে হয়, ভ্যানেন্তিকেই

পেতে হবে। গनা পর্যন্ত আতুয়ারদিয়েন্তে গিলে ওর আর কোন হঁশ নেই।’
आাতকে উঠন ওমর, 'সর্বনাশ! ওই বিষ শিনেছে!'
নীরবে মাথা ঝাঁালা কিশোর।
'কতছ্মণ আগে এসেছিন?’ জানতে চাইন ওমর।
‘অই তো আধঘট্টা আগে।’
‘কোথায় গেন ও? आজকে তো অর্কিড ভিনায় ফিরে যাবার ক্থা।' দাঁড়াও, দেখে আসি। ঘোড়াটা যদি থাকে, তাহনে বূঝব শহরেই আছে। না থাকনে চনে গেছে।'

বেরিয়ে গেন ওমর। কয়েক মিনিট পর ফিরে এনে জানান, আস্তাবনেই বাঁধা জাছে ঘোড়াটা।
‘চিন্তার ক্থা!’ কিশোর বলন। ‘ও যে কি করে বসে কোন ঠিক নেই।’'
অত ভেব না। বেশি গিনে হয়তো বোথাও পড়ে এখন নাক ডাকাচ্ছে। আত়য়ারদিয়েন্তে てেনে বেশিকণ সজাগ থাকা যায় না।

ना थाক্নেই ভান!
आনোচনা আর অগোতে পার্রল না ওদের। ঘরে দুকুেন ইনতেনদেন্তে। সঙ্গে সেনর আরমিজো।
'আবার দেখা হয়ে দেন, সেনর,’ ওমরের দিকে তাকিয়ে হাসিমুণ্ে বলনেন ইনতেনদেন্তে।
'ওদিকের কি খবর?' কিছুটা ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করন ওমর।
এদিথের ঋুনীকে নেণ্তার করা হয়েছে, এ কथা হোটেলের মালিক ভ্যানদেজকে জানাতে অসেছেন তিনি। যেহেতু তার এখানেই কাজ করত মেয়েটা, তার জানার অধিকার আছে।

ড্রকুটি করুল ওমর, 'কে খূন করেছে?'
ভ্যানেনসিয়া। বার নুজ্জিয়ানোতে. নাচে যে। খুনের কারণ প্রেম ঘতিত乡র্মা, আর কিছুই না।
'কি করে ববঝলেন সে-ই করেছে?’
‘ও ন্টীকার করেছে। তরে প্রথম নৃত্রা আপনিই দিয়েছ্ছিনেন। খুনের পর একজন মেয়েমানিষকে ছুটে যেতে দেখেছেন। আজ সকানে সেনর প্যানিয়ানোর কাছে eনनाম বাকিটা।
"উনি জানলেন কি করে? খুন করুতে দেখেছেন?’
'না। তবে তাঁরও নন্দেহ হয়েছিন, ভ্যানে়ননিয়াই খুনাা করেছে।'
'সন্দেহের কারণ?'
‘ক্সিশোর যে-রাতে মাথায় আঘাত পায়, সে-রাতে ভ্যালেনসিয়া নাকি হহ্মি দিয়েছিন এদিথকে খুন করবে সে। যে চুরিটা দিয়ে খুন করা হয়েছে ওটা ভ্যানেননিয়ার। ওর জামার হাতায়ও রক্তের দাগ লেগে আছে! সবচেয়ে বড় ক্থা, ও নিজ মাখেই নব ন্মীকার করেছে।'

নিচের চৌেট চিমটি কাটছে আর ভাবছে কিশোর। কোথায় যেন একটা খটকা আছে। বোকোর সজ্ছে ভাব দেখৈছে এদিথের। সুতরাং ভ্যানেন্তির

সञ্ তার てপ্রেম থাকার কথা নয়। ক্যাসা কারাদোনায় যেত নেহায়েত কাজের জন্যে। ঈর্यাটা কেন জাগন ভ্যালেনসিয়ার？নিচ্য় এটা ওর মাথায়
 ঘটিত ঈর্া，বুঝলেন কি করে？’
＇সেনর প্যাসিয়ানো আর ভ্যানেনসিয়া দুজনেই বনেছে।＇
＇কি বনেছে？＇
সেনর প্যাiিয়ান্না বनেছেন，তাঁর দিকে নাকি খৃব বেশি ঝুঁকে পড়েছিন এদিথ। বার বার মানা করেও এড়াতে পারেননি। সেক্থা নাকি জানিয়েছেনও ভ্যানেনসিয়াকে，কারণ তিনি ওকেই ভালবাসেন। সেনরের সঙ্গে এদিথের মেনামেশার ব্যাপারটা ভ্যালেনসিয়ার চোখেও পড়ে গির্যেছিন। কয়েক্বার মানাও করেছে এদিথক়ে। অদিথ নাকি ওকে বনেছে，ওনব কিছু না，আনলে রকটা বিশেষ কাজ করে দিচ্ছে সে সেনর প্যাসিয়ানোর। কাজটা কি，নোপন রেখেছিল এদিথ। আর তাতেই সন্দেহ বেড়েছে ভ্যালেনসিয়ার। তারপর সে－ রাতে গিয়ে তো প্যাসিয়ানোর বাড়িতে দুজনকে বাগানে অকস⿰ৌই দেখে ফেলেছে। এরপর আর মাথা ঠিক রাখতে পারেনি ভ্যালেননিয়া। খুন করে বসেছে এদিথকে।＇

আরমিজো আর ইনতেনদেন্তেকে নিয়ে নিজের ঘরে চনে গেল ভ্যাল்দেজ।

কিশোরের দিকে তাকাল ওমর। রাগে নাল হয়ে গেছে মুখ।＇কি বনে গেন খनনে？

## ＇ওনनাম তো।

＂ভ্যান্ত্তিটা মানুষ না। উফ্，কত্তবড় শয়তান！নিজে বাঁচার জন্যে একটা মেয়েকে খুন করাল，আরেকজনকে ফাঁসিয়ে দিল খুনের দায়ে। এখন বুঝতে পারছি ভ্যালেনসিয়াকে উসকে দিয়ে ভ্যানেন্তিই অদিথকে খুন করিয়েছে । যেই বুঝেছে এদিথকে আর বিশ্বাস করা যায় না，ওর জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে， ভ্যানেনসিয়াও ঝামেনা পাকাচ্ছে－নিশ্য় বিয়ে করতে চাপ দিচ্ছিন；দুজনকেই কায়দা করে সরিয়ে দিন ও। নিচ্য় ওর ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকার কথা কোনভাবে জেনে চেলেছেিন ধদিথ，ও অপরাধী বনে সন্দেহ করে বসেছিল， ত্রাকমেন আরষ্ভ করেছিল ভ্যালেন্তিকে। কায়দা করে তাই ওর মুখ বন্ধ করে দিন চিরতরে। খूনের দায়ে আরেকজনকে ঘাড়ে চাপিয়ে জেনে পাঠিয়ে আামেনামুক্ত হলো।＇
＇হু，＇，মাথা দোলাল কিশোর，＇এক ঢিনে বহু পাখি মেরেছে সে। ইনতেনদেন্ত্রেকে কোনভাবে বোঝাতে হবে সেটা।’
‘কি করে？কিছু বলতে গেলেই আমরা যাব ফেঁসে। ওই ফর্মুলার কথা বলতেই হবে।＇
＇নাহয় বললামই। কি হবে？আমার মনে হচ্ছে না আর বেশিক্ষণ ক্থাটা চেপে রাখা যাবে তাঁ কাছে। আর দরকারই বা কি？যে ভয় পাচ্ছিলাম， ফিসফাস কানাকানি হতে হতে ভ্যানেন্তির কানে চনে যাবে আমাদের আসার

উদ্দেশ্য, ও ডুব দেবে, সে ভয় তো আর নেই। নেলসন এক্টা উপকার করেছে আমাদের-আটকে দিয়ে গেছে ইবনিসটাকে। পানানোর ইচ্ছে थাকলেও নৌকার অভাবে আর সহজে সেটা পারছে না সে।'

তা বটে। সব কথা বলে দিলেও মেয়েটাকে জেলখাটা থেকে বাঁচানো যাবে না, তবে ওর শাস্তির পরিমাণ কমান্না যেতে পারে। ইনতেনদেন্তেকে এখন বনব না, আরও পরে, আগে ফর্মুনাটা আমাদের হাতে আসুক।'

## তেরো

সহজ ঠিকানা । ক্যাসা কারাদোনা খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধে হলো না মুসা আর রবিনের। জেমস মারা গেছে। তার জায়গায় নতুন আরেকজনবে খুজে বের করে বসাতে সময় নাগবে ভ্যানেন্তির। এত তাড়াতাড়ি নিচ্চয় সেটা পারেনি। তারমানে বাড়িতে একাই আছে সে। আক্রান্ত হওয়ার ভয় অতটা নেই, তব্ব সাবধান রইন দুই গোয়েন্দা।

বাড়ির কাছে অসে জানমত দেখতে নাগন। সামনেও দরজা, てেছনেও দরজা। নদীপথে পালানে সামনে দিয়ে বেরোবে ভ্যানেন্তি। ক্যানৃটা ডুবিয়ে দিয়েছে নেলসন। আরেকটট জোগাড় করতে হলে শহরে যেতে ইৰে। यদি यায় ভ্যালেন্তি, তাহলে নামনের কিংবাঁ পেছনের যে কোন দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় উঠতে পারবে। এমনও হতে পারে, হয়তো নিজে জে শহরে যাবেই না, ইনতেনদেন্তেকে অনুরোধ করেছে শহরে গিয়ে তিনি যাতে নোক দিয়ে র্রক্টা ক্যানূ পাঠিয়ে দেন। অনুরোধ রকা করতে যদি রাজি হয়ে থাকেন তিনি, তাহলে যে বোন সময় উজানের দিক থেকে ক্যানূ আসতে পারে।

তবে যেটাই ঘটুক, দেখতে হলে সামনে-পেছনেে দুদিকেই নজর রাখতে হবে। এক জায়গায় থেকে সেটা সষ্বব নয়। রবিনকে তাই নদী আর সামনের দরজার দিকে চোখ রাখতে বনে পেছন দিকে রওনা হলো মুনা। কিছুদ্রূ এগিয়ে রাস্তায় দাড়িয়ে উকি দিল। ভানমত দেখা যায় না দরজাটা। ওর নজর অড়িয়ে কেটে পড়তে পারবে ভ্যালেন্তি। চিন্তা-ভাবনা করে শেষে ঘুরে বনের ভেতর দিয়ে গিয়ে চোখ রাখার সিদ্ধান্ত নিন সে।

কিন্তু ভাবা ধক, আর করা সম্পূর্ণ আরেক, বনে ঢোকার পর হাড়ে হাড়ে অনুভ করন মুসা । জঙ্গল এত ঘন, কেটে কেটে পথ করে এগোনো ছাড়া উপায় নেই। ভাগ্যিন ন্যানারোর পোশাক পরে এসেছিন। কোমরে অকটা ম্যাচেটিও গোজা আছে। সেটা খুলে নিয়ে ঝোপঝাড়, লতাপাতা কেটে রগোতে ৃরু করল।

বিশাল সব দানবীয় বৃহ যেন আকাশ ছোঁয়ার জন্যে মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে। বড় বড় শেকড়ঔলোকে দেখতে লাগছে প্রকাও গিরগিটির পাঁয়ের মত। সবখানে লিয়ানা লতার ছড়াছড়ি। গাছপালাকে জড়িয়ে ধরে মোটা মোটা নতা ওপরের দিকে উঠে গেছে সৃর্যের আলো পাওয়ার আশায়। আরও

नाना জাত্রে লতা आছে, সেঔনোও লিয়ানার সজ্গে পান্না দিয়ে ওপরে উঠেছে। মাটি যেন কাদাপানিতে মাখামাখি অদ্রুত অক জলাভৃমি। পা ফেল্লনে কোথায় যে কতখানি দাববে বनা মুশকিন। মাঝে মাঝে হা হা পর্यন্ত দেবে यাচ্ছে। টেনে তুলতে গেনে আঁকড়ে ধরে রাণে আঠাল কাদা । শ্বাসরুদ্গ করা গরম। পচা পাতার ভয়াবহ দूর্গন্ধ। সেই সঙ্গে বোকামাকড়ের অকब্পনীয় অত্যাচার। নানা প্রজাতির, নানা आকারের, নানা ধরনের পোকামাকড় ইচ্ছেমত অসে গায়ে বসছে, কোনটা সুড়ুস়ড়ি দিচ্ছে, কোনটা রক্ত খাওয়ার
 চামড়া। সবচেয়ে যন্ত্রাদায়ক হন্ো नাল পিপড়ের কামড়।

রাস্তা থেকে নেমে কিছুদ্দূর এগোনোর পরই বুঝো গেল মৃসা, কি সাংघাতিক ভুন করে বসেছে। কাদা আর লতার বাধা তো আছেই, সেই সরে মশা ও পিপড়ের কামড়। প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুনन। এমন এক জায়গায় চনে এসেছে, ফিরে যেতেও্ ইচ্ছে করন না। যত়খানি এগিয়েছে আর প্রায় তত্যানি এগোলে গন্তব্যে পৌছে যাবে। ফিরে যাওয়া জার এগোনোতে সমান কষ্ট। সুতরাং এগোনোই ভাল।

গাছের ফাঁক দিয়ে নদী চোথে পড়ছে। আশা করন, সামনে জসন বোধহয় কিছুটী পাতনা। সেই ভরসাতেই এগোল। বুঝতে পারন কেন এখন আর জभলে নিজে অর্কিড «ুঁজতে যান না মিস্টার বুমার, কেন বুনো অর্কিডের जত দাম।

ঝুপঝাপ শব্দ কানে আসতে দাঁড়িয়ে গগল মুসা। জभলে একা নয় সে। কে শদ্দ করছে? মানুষ, না জানোয়ার? ভাল করে দেখার জন্যে বড় রকটা শেকড়ে চড়ে দোড়ান। পলরের জন্যে দেখল একজন নিয্যো নদীর কিনারের রকটা ঝোপের ওপাশ হারিয়ে যাচ্ছে। পাতার ফাঁক দিয়ে ৩ষু পিঠটা চোথে পড়न।

শেকড় থেকে নেমে এসে আবার এপোল বাড়ির দিকে। অনেক পরিষম করে প্রতিকুলতা ডিঙিয়ে অসে দেখে, রাঙ্তা থেকে যততখানি দেখা যায়, এখান থেরে ততটौও চোখে পড়ে না পেছনের দরজা। সামনে বাশশবন। অত দূর্ভেদ্য, ওর ভেতর দিয়ে যাওয়া অসষ্যব। লতাপাতা কিংবা গাছের ডালের মত নরম নয় বাঁ যে ম্যাচ্চি দিয়ে কেটে অগোেে। তেতো হয়ে গেল মন। অত কষ করে কোনই লাভ হলো না। ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেও আতঙ্ক হনো। বরং একপাশ ধরে সামনে এগিয়ে নদীর পাড়ে চলে যাওয়াটা অনেক সহজ মনে হনো তার কাছে।

অগোতে ৃরু করন। বিচিত্র একটা শব্দ কানে এল। ঢলাকটা কি ফিরে এসেছে? না, মানুষ চলার आওয়াজ নয়। কেমন যেন তীক্ষু হিসহিসানি। বানরেরা অনেক সময় চাপা শিস দেয় ওরকম করে। গাছের ডালে ওওলোর অভাব নেইই। পাখিও প্রচুর। কিন্তু সব রয়েছে মাথার ওপরে। শদ্দটা আসছে নিচ てেকে।

অনেকটা কৌতৃহলের বশেই শব্দ লষ্ষ করে এগিয়ে ঢেল সে। চোখের

সামনে থেকে ঘন পাতাওয়ানা একটা ডাল সরাতেই স্থির হয়ে থেন দৃষ্টি। বরফের মত জমে গেন যেন সে।

একজোড়া চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মনে হচ্ছে কাঁচের তৈরি। নকनকে অক্টা জিভ কুeসিত মাখ্খর ভেতর ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। মাথার নিচে কুত্ী পাকানো বিরাট শরীর, মুসার উরুর সমান মোটা দড়ির একটা স্তৃণ পড়ে আছে যেন।

অ্যানাকোন্ডা সাপ!
কাঁপুনি שরু হয়ে গেন বুকের মধ্যে। ভয়ক্কর রই প্রাণীটির সঙ্গে ভালূমত পরিচয় আছে ওর। আমাজনে জন্তু-জানোয়ার ধরতত এনে মুখ্যেমুখি হয়েছিন অ্যানাকোড্ডার। ভয়ান সেই অভিজ্ঞতার কথা মনে হনে এখনও রোম দাঁড়িয়ে याয়।

অ্যানাকোডার বিষ. নেই। শিকারকে পেচচিয়ে ধরে চাপ দিয়ে দম বন্ধ করে মারে, হাড়গোড় שুঁড়িয়ে দেয়, তারপর আস্ত গিনে খায় অন্যান্য অজপরের মতই।

তাকিয়ে আছে মুনা। ষীরে ষীরে ঘাড় বাঁকা করে মাথা বেছনে নিয়ে যাচ্ছে সাপটা। স্প্রিজের মত উল্টোদিকে ণেচচিয়ে বিম্ময়কর রকম দ্রুত খুনে নিচ্ছে কুত্লী। এই ভঙ্গি চেনা आছে ওর। ছোবন মারার পৃর্বাভান। প্রথমে মাথা কামড়ে ধরবে, তারপর শরীর দিয়ে পেঁচাতে থাকবে।

বিদ্যু ঝनকের মত ছুটে এন মাথাট।
একপাশে কাত হয়ে গিয়ে দু’হাতে মুয ঢেকে ফেললল মুনা। প্রচ৩ ঝাঁকুনি नাগন এক বাহতে। ফড়ফড় করে মোটা কাপড়ের শাট ছেড়ার শব্দ হরো। কাত হয়ে যাওয়ায় লক্ষ্যড্রंষ্ট হয়েছে ছোবন, নাপটার দাঁত নেগে শাu ছিড়েেে।

হ্যাচকা টানে হাতটা সরিয়ে নিল সে। সাপের দাঁতে আটকে রয়ে গেন অनেক্খাनि কাপড়।

দৌড় দেয়ারঁ জন্যে পা তুলতে গিয়ে পারল না মুসা। নড়াতেই পারছে ना । মাটিতে শেকড় গেড়ে গেছে যেন পা'টার। তাকিয়ে দেখ্যে ওটাতে সাপের লেজের ডগা বিচচান্নো।

রকবার ছছাবল মেরে ব্যর্থ হয়ে আর সে চেষ্টা করন না ওটা। थूँতনি নামিয়ে বুকে দেইেে এগোল নদীর দিকে। টানতে টানতে নিক়্ে চলন মুনাকে। जর অর্থও ওর জানা।

ব্যাঙের মতই উভচর প্রাণী এই অ্যানাকোন্ডা। জলে-ডাঙায় সমান বিচরণ। বাসা বারধ নদীর তীরে। তবে সেই বাসার মুখ থাকে পানির নিচে। ডূব দিয়ে গিয়ে বাসায় ঢোকে ওরা। কোন জানোয়ারকে ডাঙায় ঠিকমত কাবু করতে না পারলে ধরে নিয়ে যায় পানিতে, চুবিয়ে মারে। তারপর গিনে ছেলাটা অতি সহজ কাজ। মুসার বেनাত্ও সেটাই করার ইচ্ছে অ্যানাকোড্ডার।

ঠেকানোর চেৃ্টা করন সে। থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধর়ল নতা। পটপট বিষাক্ত জর্বিড

 यাবে। आরও সহজে হিড়হিড় কেরে টেনে নিয়ে যাবে ত্থন সাপট। কাদা




সাপটা প্রায় পানির কাছে বৌছে বেছে ঠিক এই সময় মুসার হাত ঠেকন কোমরে নো|জা মাচেটির বাটে। আরে, ৰই তো পাওয়া গেছে! উত্তেজনায়


 তেমন করতে নাগন। ফিন্নি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে রন সাপের গা থেকে। থরথর করে কেকে উঠন বাটা নেজের পোড়া।

সাপটা-কি করে দেখার জন্যে দাড়ান না আর মুনা। মুক্তি দেশ্যেই ঘুর্রে দিन দhৗড়, কাদা-জना মাড়িয়ে প্রাণপণণ ছুটে চनन। অभন থেকে বেরিয়ে তারপর থাঁমন। ষ্প করে গড়़িয়ে পড়ন পথথের ওপর।

ক<্যেক মিনিট পর হাপানেন বন্ধ হলে দেখতে নাগন শরীর্রের কতটা ফতি इয়েছে! মশা আর লিপড়ের কামড়র দাগ অবং দ্hৗড়ে আসার সময় ডানের च্খেচার আচঢড় বাদ্দ आর তেমন কোন জथম হয়নি। শার্টের অকপাশে প্রায়
 ছিড়েছিন। সাপটা ওর মালা কমমড়ে ধরনে মৃহ্যু কেউ চেলাতে পারত না।
 काছে।

ওর অবস্থা দেণে চোখ কপালে উঠন রবিন্নে। ‘‘কি! গগারের সজে মারামারি করে রলেছ নাকি?’
'না, आ্যানাকোডা।
‘সर্বনাশ! বাচনে কি করে?’
‘দিয়েছি মেরে কোপ। নেজ হারিয়ে বাড়ি ফির্তে হয়েছে বাছাধনকে।’
'কত বড়?'
'भ্ৰাশ গজ!'
"ठाढ़ा नয়!"
'বিশ ফুটের ক্ম হবে না।'


গষ্রীর হয়ে মাथা নাড়ন র্ববি, 'বৌকামি কর্রে। কি করতে চাও এখন?'
 কাউকে দেપেছ?

‘বনের মধ্যে একজন নিগ্রোকে দেখ্াাম এক পনকের জন্যে। আমাকে বোধহয় দেখেনি।
'কি করল?'
'কিছুই না। নদীর দিকে চলে গেল।'
आবার রবিনের কাছ থেকে সরে এন মুসা। আর কোথাও বসে চোখ রাখা যায় কিনা ভাবতে ভাবতেই একটা গাছের দিকে নজর পড়ন। নিজের মাথায় নিজ্র বাড়ি মারতে ইচ্ছে কর্ল। ইস্, এই সহজ কथাটা মনে হয়নি কেন তখন? গিয়েছিল বনে দুকে মরতে! ডানে চড়ে বসনেই হয়।

গাছে চড়ে পাতার আড়ানে বসন সে। পরিষ্ষার দেখা যাচ্ছে পেছনের দরজা।

দুপ্র নাগাদ কিশোর এন। মুসার গাছের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় শিস দিয়ে ডাকল মুসা। নেমে এন গাছ থেকে। কিশোরকে নিয়ে এগোল রবিন যেধানে বনে আছে।

কি কি ঘটেছে শোনার পর কিশোর বলন, 'দুই জায়গায় বসে পাহারা দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিন না। দপছনের দরজা দিয়ে বেরোবে না ভ্যালেন্তি। বলেছি না তখন, বুনোপথ ধরে হেটেে যাওয়ার কथা কब্পনাই করবে না ও।’ মুসাকে বলন, 'তুমি অকটুখানি দুকেই তো দেখে এসেছ বনের অবস্থা। পানাতে চাইনে ও নদী দিয়েই পালাবে। তাই ৫্ধু এদিকটাতে নর্জর রাখনেই চनত।
'দুজনে দুদিকে রেখেছি,' মুসা বনन। 'বना তো যায় না, অন্য কোন উপায় না দেখে যদি বনে ঢোকারई ঝুঁকি নিয়ে বসে ভ্যানেন্তি?'

তা বটে। পাল্টা যুক্তি দেয়ার আর চেষ্টা করন না কিশোর।
‘ওমরভাই কোথায়?’ জানতে চাইন রবিন।
‘হোটেলে। একবার দেখা করে গেছেন ইনতেনদেন্তে। আবার আসার স্ডাবনা আছে। তাই আর হোটেন থেকে বেরোচ্ছে না ওমরভাই। যাকগে, অনেক বেনা হলো। খেয়ে নাও। আমি খেয়ে এসেছি। হাতে করে আনা খাবারের প্যাকেটট র্রিয়ে দিন কিশোর।

প্রচ্ণ পরিশম করেছে মুসা। গোখারে গিনতে ওরু করন।
রবিনেরও খিদে পেয়েছে বেশ। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, ‘ওদিকে থবর কি?

জানান সব কিশোর। মুসা আর রবিনও তার সন্সে একমত হনো, ভ্যানেনসিয়াকে উসকে দিয়ে এদিথকে খুন করিয়েছে ভ্যানেন্তি।
'ভান ক্থা,' মूসা জিজ্ঞেস করন, 'বোকো কোথায়?'
চনে গেছে। তোমরা থাকতেই সেই যে বেরিয়ে গেল, ফিরন কয়েক ষ্টা বাদে। আ়ামাদের সঙ্গে দেখা করেনি। আস্তাবন থেকে ঘোড়াটা নিয়ে চলে গেছে। কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করেছিন ইনডিয়ান ছেলেটা। বনল, জर्কिড ভিনায়।
'অান্ঠর্য!' র্রবিন বনन, 'তোমাদেরকে কিছू না বলেই চনে ঢেন? সারাটা

## সকাল ও ছিল কোथায়?’

'দেथা হলে তবে তো জিজ্ভেস কর্তাম। আামারও অবাক লেগেছে!'

## চোদ্দ

বিকেন শেষ হয়ে এন। দিনের গরমটা কমতে అরু করেছে। পপ্চিম দিগন্তে সোনালি বনের মত ডূবতে বসেছে সূর্য। কিশোররা কি করছে দেখার জন্যে গাছ শেকে নেমে নদীর দিকে এগোন মুসা। খাওয়ার পর ফিরে এসে আবার উঠেছিন গাছে। ঠায় বসেছিন বাড়ির দিকে তাকিয়ে। কাউকে বেরোতে দেখেনি। কোন নড়াচড়া চোখে পড়েনি।

আগের জায়গাতেই বসে আছে কিশোর আর রবিন।
'কিছু घটন?’ জিজ্ঞেস করন মুনা।
'কিচ্ছু না,' জবাব দিন কিশোর।
'কাউকে দেখোনি?'
'না। মরে আছে যেন বাড়িটা।
‘আমার কাছেও অমনই নেসেছে। কাছে গিয়ে দেখব নাকি?’
‘আমি দেৰে এসেছি। দূবার। ভেতরে ঢোকার সাহস পাইনি। অবাক নাগছে আমার। ভ্যানেন্তির কি হনো? সকানে ইনতেনদেন্তে বেরিয়ে যাওয়ার পর পরই পানান নাকি?'
'আরেকবার গিত্যে দেখ্যে আসব?'
'রাত হোক। অন্ধকারে যাব। এমনও হতে পারে, রাতের অপেক্ষায় বসে আছে নেও।
'হতে পারে। রাত হলে কিন্তু সমস্যা হবে, খেয়ান করেছ? অন্ধকারে এখান থেকে দরজাটা দেখা যাবে না।’
‘ঠিকই বলেছ। কাছে যেতে হবে। এগিয়ে সিয়ে বনতে হবে।'
আরও আধ্যন্টা পর পুরোপুরি ডুবে গেন সৃর্য। কালো চাদরের মত ঝাপ
 ডাকতে নাগল। ক্রোঁক ক্রোক করে. উঠন নিশাচর ব্যাঙ। দিনের বেলাতেও মশার आক্রমণ ছিল, সেটা বেড়ে গেন শতজুণ। চতুর্দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এजে ঝাঁপিয়ে পড়ন গায়ের ওপর।

উঠन তিন নোয়েন্দা। সাবধানে অগোন বাড়িটার দিকে। কাছে অসে গমন জায়গায় বসন যাতে দুটো দরজাই চোখে পড়ে। দিনের বেনা হনে রত কাছাকাছি বসা যেত না। বাড়ির ভেতর কেউ থাক্নে সহজেই দৈণে ফেল্লত।

তाকিয়ে আছে ওরা। ओলো জुनন না। কোন জানালায় आলো দেখা গেল না।
'রত অন্ধকারেও আনো জানছে না, ব্যাপারটা জানি কেমন লাগছে जামার!' ফিস্সি্স করে বनন রবিন। 'হয় কোন অকটা घাপनা হয়েছে, ১৬০

নয়তো আমরা আসার আগেই পালিয়ে গেছে ভ্যানেন্তি। ৫ধু শ্বু অতছ্মণ বসে কৃ করনাম।
‘অনেক সময় নষ্ট করেছি, আর না,’ มুনা বনল, 'घরে গিয়ে দেখা দরকার।

বাধা দিল কিশোর, দাঁড়াও। আর একটু। সময় তো নষ্ট হয়েছেই, তীরে এजে তরী ডোবাতে চাই না।'
'মানে?'
‘এমন হরে পারে, রাতের অপেক্ষাতেই ছিন ভ্যানেন্তি। আশেপালে নেनসন কোথাও লুকিত্যে আছে ভেবে ণুনি খাওয়ার ভढ़ে দিনের বেনা দরজাতেও উँকি দেয়নি। পানানোর ইচ্ছে থাকনে এখন বেরোবে। আর নেলসনেরও ঢোকার ইচ্ছে থাকনে যে কোন মুহৃর্তে এখন এসে হাজির হতে পারে।

কিশ্গোরের যুক্তি খগ্গন করতে পারন না মুসা। বাধ্য হয়ে বসে পড়ন আবার,

आরও সময় গেন। চাঁদ উঠন। রূপানী করে দিল নদীর পানিকে। সব কিছুই চুপচাপ, শান্ত, সুন্দর। বাড়ির সাদা দেয়ালে রহস্যময় ছায়া ফেলেছে পাম গাছঙ্গে।
'नाহ्, आর পার্ব না!' আবার ধৈर্য হারান মুসা। আর বসে থাকলে মশায়ই খখয়ে ফেনবে। তোমরা যাও আর না যাও, আমি গেনাম। না দেখে আর পারব না । যা হবার হবে।

নম্বা লম্বা পা ফেনে দরজার নামনে সিচ়ে দাঁড়ান মুনা। কান পাতন। শদ্দ ননেই।

গশে রসে দাঁড়ান কিশোর আর রবিন।
'চলো, তেতরে চুকি,' মুনা বনন।
'यদি ভেতরে থাকে রোক্টা?’ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।
যযা করার তাই করব। অত ভয় পেনে চলবে না। ধরে বাধব ওকে। জেনেই তো গেছি ও ভ্যান়্িত্তি! জিজ্ঞেস করব, ফর্মুনাটা কোথায় রেখেছে। না দিলে সারা ঘর তন্নতন্ন করে খঁঁজব।

কিশোর কিছু বলার কিংবা বাধা দেয়ার আগেই ঘরে দুকে পড়ন মুসা। তেতরে অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। অকটা টর্চ বেন্নে ভান় হত।

যেন তার মনের কথা বুঝতে পেরেই পকেট থেকে একটা থপন্সিন টর্চ বের করে জানन কিশোর। আলোয় দেখা গেন ছোট একটা করিডর। শেষ মাথায় দরজা। হাঁ হয়ে খুলে আছে।
'ওপাশ মনে হয় বনার ঘর,' কানের কাছে বলন মানা।
পা টিপে টিপে দরজার কাছে অসে দাঁ়ান সে। আস্তু গলা বাড়িয়ে উকি দিল ভেত্রে। কাউকে দেখল না। পা রাখল্ন ঘরের মধ্যে।

আনো নিভিয়ে দিয়েছে কিশোর। অকপাশের জানানা খোলা। সেটা দিয়ে বনার ঘরে আনো এজে পড়েছে। সেই আনোয় প্খ দেবে এগোন মুনা। ১১-বিষাক্ত অর্কিড

কয়েক পা এগোতে না এগোতেই কিসে যেন হোচটট নাগন। অশ্মুট একটা শব্দ বেরোন মুখ থেকে। দম বন্ধ করে ফেলন সে।

কি ইয়েছে দেখার জন্যে নিজের অজান্ত্ৰই টর্চের বোতামে চাপ নেগে গেন কিশোরের।

মেঝেতে পড়ে আছে একটা লোক। তাতে জোঁটট چখয়েছে মুসা। টর্চের आনোয় অকনজর দেখেই আতকে উঠন, 'খাইছে!'

রবিন আর কিশোরও দেখল। পড়ে থাকা নোক্টা ভ্যানেন্তি। গলা দুই ফাক। রক্ত জমাট বেঁেে আছে মেঝেতে;

পুরো আধমিনিট বিমাছ হয়ে থাকার পর ক্থা বলন রবিন, 'বনেছিনাম না, কিছু অকটা হয়েছে এ বাড়িতে!
'ভ্যানেন্তি খুন হয়ে যাবে কब্পনাই করিনি!' মুनা বলन।
'ना করার কি হলো? ওকে তো নেनসন মারত্ই এসেছিন। ইনতেনদেন্তে চনে আসাতে তখন বেঁেে গিয়েছিন। তিনি যাওয়ার পর পরই নিচয় ফিরে এসে খুন করে রেখে গেছে;
'আমার মনে হয় না,’ চিন্তিত ভঙ্গিতে বন্ন কিণোর। ‘ও হনে ऊনি করে মারত। এ তো জবাই করেছে, সভবত ম্যাচেটি দিয়ে। আর টেলসন হরেন খুন করার পর ফর্মিনাটা খুঁজত, তছনছ হয়ে থাকত জিনিসপত্র। जেরকম কিছুই घটেনি। সব ঠিকঠাক আছে।
'তাহনে কে?'
'মনে হয় অনুমান করত়ে পারছি।'
'কে?' একসজ্भে প্রশ্ন কর্র রবিন আর মুসা।
'বোকো!
'কি বনছহ?' বিশাস করতে পারন না রবিন।
‘িকই বলছি। সারা সকান ধরে আখয়ারদিয়েন্তে শিলেছে। প্রতিশোণের নেশায় এমনিতেই আঞুন হয়ে ছিল মেজাজ, সেটাকে আরও গারম দিয়েছে ওই মদ। আন্দাজ করে নিয়েছে কে খুন করেছে এদিথকে, কিংবা করিয়েছে। সোজা এসে জবাই করেছে ভ্যাল্লেন্তিকে। তারপর ঘোড়া নিভ্যে চনেে গেছে অর্কিড ভিনায়। আমদের নাথে দেখা না করে যাওয়ার তার্ এটাই কারণ।

আস্তে মাথা ঝাঁকান মুना, ঠিক, এই কাজই করেছে। বনের মধ্যে তখন বোকোকেই দেখেছিলাম আমি। ய্বু পিঠ দেখেছি বনে চিনতে পারিনি।
'যা হবার হয়েছে। এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক না आমাদের। ফর্মুनাটो' যুঁজে বের করে নিয়ে কেটে পড়া দরকার।

কোন্ ছবিটার কথা বলেंছিন ওমর, জেটা খুঁজে বের করল কিশোর। ধাতব ফ্রেমে বাধানেন। তিন বাই দুই ফুট। সরাতু সিয়ে দেখল বেশ ভারী। পেছনের দেয়ানে কোন আয়রণ সেফ দেখা নেন না। ফাঁপা কিনা לুকে দেখন। কোন রকম লুকানো দরজা আছে কিনা, তাও খুঁজন। নিরেট দেয়ান। ছবির পেছনের দেয়ারে বড় খাম নুকানোর মত কোন জায়গা নেই'।

এখানে তো নেই। তাহনে? আর কোथায় থাকতে পারে?

 চোরকুट्रরি আছে কিনা দেখল। পাচ মিনিটেই বোঝা হয়ে গেন，এখার়ন্ত কোথাও নুকারনা নেই খামট।

একধারে একটা কেবিনেট आছে। চারটে ড্রয়ার। এগিয়ে গিয়় একটা ড্রয়ার ধরে সবে টান দিয়েছে，এই নময় খুট করে একটা শক ণোনা গেন। চরকির মड পাক そখয়ে ঘুরে গেল সে সেদিকে। টর্চের আলৌী ফেলল।

গ্রেস্গে নোক্টাকে দেখতে বেন তিন গোয়েন্দা। উদ্যত় পিস্তুন হাত্ দরজাঁয় দাঁড়িয়ে आছে নেলনन।
 मिচ্ছ ঢোষরা।

না চেনার ভান করন কিশোর，কে आাশনি？’


‘এর্ জবাব আপনিই ভাল্ দিढ়ত পার়বেন，＇বন্न পড়़ থাকা সৃতদেদের उপর आনো एেনन কিশ্যের।

একটা মৃহৃর্ড́ স্তক্ধ হয়ে রইন নেনनসন।＇ুারপর পকেট থেকে একটা


টেবিলে রাখা এবটা নष্ঠন ধরান মুনা।
মুনার কোমরের মাচেটিটার দিকে তাকান নেনলসন，＇্রুমি জবাই করেছ ওকে？

आ－आমি！কি বনছেন？আমি খুন করূ㇇ যাব কেন ওকে？’
ফিকফিক করে হাंনন নেননন，＂যে জিনিসটা তোমরা খুঁজছ＂，সেটার बन्या？

 বৈঁেধে গেছে？

দেখन নেनনন। মাथा রাঁকাन। যে খुশি মারুক। आমার কি？চেরেছে বরং শামেনা চৃকেছে। আমি ফ্রুনাটা ণেলেই খুণি। নাও，দেরি কোরো না आর，氏োজা টরু করো।

কিন্তু নড়ল ন্া কিশোর। টনলসনের কাঁণের ওপর দিয়ে পেছনে তাকিয়ে ‘বनন，‘⿰幺幺রে দেখুন।




বিদ্যু ণৈলে গেন যেন মুগার শরীরে। এক থাবায় টৈবিনে রাখা ভারি
 বিবাক্ত অর্কিড

করে পড়ন মেঝেরে। দৌড়ে গিয়ে তুনে নিল রবিন। দুহাতে চেপে তুলে ধরন নেলসন্নে দিকে।

পिস্তন হাত্ত.ঘরে पুকন ওমর। মুসাকে বনन, দড়ি খুঁজ নিয়ে এসো। বাঁধো ওকে।

দূ-দুটো পিস্তুলের মুৰ্ে পড়ে চুপ করে থাকন নেনসন। দড়ি দিয়ে ওকে চেয়ারের নঙ্গে বাধা হনো, কিছুই করল না। জানে বাধা দিয়ে লাভ নেই।

ফর্মুনাটা আবার খুঁজতে আরষ্ভ করল কিশোর। ওকে নাহাযা করন অন্য তিनজन।

জিনিসটা এ বাড়িতে आiছে কি নেইই, নিচ্চিত নয় ওরা। কেবন অনুমান। কতবড়, তাও জানে না। যেহেনু ফর্মুনা, आশা করছে বড় একটা খামে ভরার মত क্য়েক পাতা কাগজ रবে। আनো বেশি थাকনেও অকক্থা ছিন। অন্ধকারে একটা বাড়ি থেকে একটা খাম খ্রে বের ক্ররা নহজ- কथা নয়। এমনও হরে পারে, দেয়ানের কোনখানে গর্ত করে তাতে ভরে ওপরটা আবার প্নান্টার করে দিয়েছে ভ্যান্নিত্তি। তাহলে ও ছাড়া অন্য কারও পক্ষে বের করা প্রায় অসম্ভব হর্যে দাড়াবে। ও তো মৃত। কে বনে দেবে কোনখানে ভরেছে?

প্রথমে বসার ঘরে থৈাঁজা শেষ করল ওরা।. তারপর দুকন বেডরুমে। ওখানেও পাওয়া গেন না। বাকি ঘরওলোতে খুজতে নাগन ত্খন। অবশেবে . হতাশ হয়ে হান ছেড়ে দিন। বসার্ ঘরে ফ্রিরে এল চারজনে।
'কোন नाভ ₹লো না,' নেनসনের দিকে তাক্কিয়ে বनন ওমর। মনে হচ্ছে অহেহুক সময় নট্ট করেছি আমরা। তোমাকে কি করা যায় এখন, বনো जো?

ছপ করে রইন নেলসন।
'কি আর করবেন?' মুনা বনन, 'थাক এখানেই। ইন্তেদেন্তেকে গিয়ে খবর দেব। জেমনকে খুনের দায়ে রजে ধরে নিয়ে যাবে।'

जा মन्দ বनোनि,' চিন্তিত ভभ্भিতে বনन ওমর। কিন্তু आমরা এতরাঢু এখানে কি করছিনাম, জিজ্ঞে করবেন না তিনি? ভ্যান্ৈন্তিকে কে খুন করেছে जেটা নিট্য় এ রকটা সন্দেহের সৃি্টি হবে।’
 বনব। আমাদের পক্ষে মিন্টার বুমার আছেন। তেমন কেেন জুসবিষ্য় পড়ব ना आমরা।

মাथা দোনান জমর̀, 'ণঁ, এটাই একমাত্র পथ। চনো, যাই।' নেলসনের দিকে তাকিফ়ে বলन, বসে থাকো চুপচাপ। বেশি নড়াচড়া করে জাত়ার কিংবা অ্যানাকোওার দৃষ্টি আকর্ষণ কোরো না। অরে কোং করে গিনে ফেনলে আমাদের কোন দোষ কেই।

গবারও জবাব দিল না ন্নেসন। আরেক দিকে তাক্য়ে়ে রইন।.
ঘরের বাইরে বেরিয়ে অবশ্য দরজা বন্ধ করে শেশ্ল্নটা হুনে দিল ওমর, যাতে ভ্যালেন্তির রক্তের গন্ধ পেয়ে কোন বুনো জানোয়ার ঘরে ছুকতে না পারে।

## পনেরো

হোটেনে যখন বৌছন ওরা, রাত আর বেশি বাকি নেই। নোজা যার যার ঘরে पুকে বিছানায় গড়িয়ে পড়ন। यতটা ঘুমানো যায়, নাভ।

শহরে দুকে ইনর্তনদেন্তেকে খবর দিতে যায়নি ওরা। আসার পথথই ঠিক করেছে কিশোর, প্নিশকে খবর দেয়ার আগে ভোরবেনা আবার যাবে ক্যানা কারাদোনায়। দিনের আলোয় শেষযারের মত আরও ভাল করে খুঁজে দেখেব ফ্যুনাটা পাওয়া যায় কিনা। না পেনে ওদের মিশন অসম্পৃর্ণ থেকে যাবে।

সবার আগে কিশোর্রের ঘুম ভাঙন। ডেকে তুলল সবাইকে। আবার রওনা হলো ক্যাসা কারাদোনায়।

ভোর হয়নি পুরোপুরি, সবে হচ্ছে। আকাশের সবচেয়ে উজ্জূল তারাখুো তখনও জ্রেগে আছে, তবে অনেক মলিন হয়ে গেছে আলো। ওদের রাত করে হোটেলে ফেরা, আবার ভোর না হতেই বেরিয়ে যাওয়া-এই যে আসা-যাওয়া, সবই লक করেছে ভ্যালদেজ। অবাক হয়েছে নিপ্য। কিन্তু কিছু জিজ্ঞেস করেনি, কোন মন্ত্যবও করেনি। নোকটা অতিমাত্রায় ভদ্র ।

ক্যানা কারাদোনায় পৌছতে পৌছঢে ভোর হয়ে গেল। ধৃনর আলো ফুটেছে বনের ভেতর। বাপ্পের মত হানকা কুয়াশা উঠছে মাটি থেশে। নীরব হয়ে আছে বাড়িটা। মিহ্যুপুরীর মত খাখাঁ করছে। দরজাটা যেমন নাগিয়ে দিয়ে গিত্যেছিন ওরা, তেমনি আছে।

দরজা খুনে বসার ঘরে पুকেই স্থির হয়ে গেন ওমর। নেনননকক যে চেয়ারে বনিয়ে রেখে গিয়েছিন, নেটা খানি। দড়িটা খুনে পড়ে আছে পায়ার কাছে। বিড়বিড় করে বনন, 'ব্যাটা পালিয়েছে!’

ওমরের পেছনে দুকন তিন গোয়েন্দা।
টেবিনের দিকে চোখ পড়তেই অশ্মুট শদ্দ করে উঠন কিশোর। লাए দিয়ে এগিত়ে গেল। जুনে নিন ছবির ভাঙা, বাঁকাচোরা ফ্রেমা।। মেনা বাড়ি মারার পর বেঁেে গিয়েছিন, ভাঙেনি। ওমরের দিকে ফিরে বনন, 'কি ঘটেছে বুঝতে পারছেন!’
'ওই ছবির নিচে মনাটের পরতে লুকানো ছিন খামটা!’ তিক্তকণ্ঠে বলল ওমর। 'নিয়ে পালিয়েছে নেলসন!’
‘কিন্তু দড়ি খুলन কি করে?’ মুনা বনन, ‘খুব শক্ত করে বেব兀ধেছিনাম। খুनতে পারার ক্থা তো নয়!'

নিচ্য় তার কোন সহকারী আছে। বাইরে বনেছিন কোথাও, সস্ভবত ক্যানृত্গ 1 নেनসন ফিরতে দেরি করায় দেখতে এসেছিন কি হয়েছে। বাঁধন খূনে,দিয়েছে। খামটা নিয়ে পালিয়ে গেছে দুজন্,’ চুন ছিিড়ত ইচ্ছে করছে কিশোরের। 'ইস্, আমি একটা গাধা! অকবারও মনে হলো না ছবিটার ভেত্তরে দেখার ক্থা!

## বিষাক্ত অর্কিড

＇সারাদিন বসে বসে কंরেছ অপেক্ষা，＇নান্ত্রনা দিয়ে বলज্木 ఆমর，＇घরে पুকে দেখেছ জবাই করা লাশ；তার ওপর নেলসনের যন্ত্রণা，অবং তার ওপর অन্ধকার－মাঁা কত আর ঠিক থাকে？নেলনন ব্যাটা ঢে কোন পরিथমই করেনি，চুপচাপ বসে বসে ধু ভেবেছে। ওরকম ভাবার সময় ঢেপেন নুমিও বুঝ্েে ফেন্নত কোথায় আছে খামটা।

কিন্তু এখন উদ্ধার করতে হবে ওটা！যে ভাবেই দোক！’
＇কि ভাবে？
নৌকা করর নদীপথ্থে গেছ্ সে，কোন সন্দেছ নেই，＂किচশার বলंन ননদীত্য যা বোত এখন，উজানের দিকে যেতে পারবে না। গগলে একমাত্র ভাটির দিকে। সময়ও খুব বেশি পায়নি，ব্বেশিদূর বোত পারেনি এখনও। আমার ধারণা পুয়ের্তো ভ্রেকোর দিকে গেছে জে। নেখানন স্টীমার ধরে চলে यাবে মানাওতে। て্লেন নিয়ে তাড়া করলে নহজ্রেই বরে ফেলত্র পারব ওকে।＇
＇কিন্তু てপ্লেন ঢুতা রয়েছে অর্কিড ভিলায়，＇মূনা বনল।
 রeনা হতে হবে।

घর থেকে ছুটে বেরোল চারজরে। প্রায় দৌঢ়ে চনन শহরের দিকে। ভাগ্য ভান，অত ভোরে শহরের পখ একেবারে নির্জন। অনেক রাতত ঘুমিয়ে ভ্যানড্জের্রে ঘুম ভাৰেনি। সুতরাং আস্তাবন থেকে ঘোড়াগ্নো বের করর নেয়ার সময় কেউ দেখল না，ওদের，কাউকে কৈফিয়ত দিতে হলো না।

বনের ঢেত্র দিতয় অর্কিড ভিলায় ফেরাটা আনার দিন্নে চেয়ে সইজ ইন্লা। কারণ，বৃষ্टি নেই；রাস্তায় কাদা নেই，মাটি অনেক শক্ত্র।

বন পেরোতি কতক্ষণ নাগল，হিজেব রাখল না কেউ। তবে কিশোরের অনুমান，ঘন্টা দুয়েক।

अর্কিড ভিনায় ণৌছে দেখে আঙিনায় দাiড়িয় আছেন বুমার। সঙ্গে বো৷কা। শ্রমিকেরা কাত্র করছে। রত সকান্গ ওদের দেখে অবাক হলেন নিনি। কিন্ত্ত কথা বলল না ওমর। লাফ দিয়ে ঘোড়া てথকে নেমেই দৌড় দিল্ বিगানের দিকে।

তিন গোয়েন্দাও ছুটল তার পেছনে।
পায়ারে বাঁবা আছে বিমানটা। ককপিটে চড়ল ওমর। তিন গোয়েন্দাও যুটা সষ্টব দ্রুত যার যার নীটে বনে নীটবেল্ট বেঁণে নিল।

ট্যাক্সিইং করে থখানা নদীতত বের করে আনা হরো বিমান। কয়েক মিনিটের মণ্বাই আকাশে উড়ন।

এতক্ষণে কথা বলার নুযোগ পেল মুসা，＇মিস্টার বুমার ভাববেন আমরা বদ্ধ ট্রন্মাদ হয়ে গেছি।＇
‘ভাবলে খুব একটা ভুল হরে না，＇বনল़ রবিন।
কিশোর ঢকান মন্তব্য করল না，জানালা দিয়ে তাক্য়য়ে আছে নিচের मिকে।

ভাটির দিকে উড়ে চলন ওমর। হিসেব মত নেনসন এখন ওদিকেই आছে। अर्কিড ভিনা পার হর়ে থেছে অনেক आাগই। নদীতে যা বোত, जাতে নৌকার গতি অনেক। কয়েক মিনিট পর বলন, 'নিচে চোখ রাযো। কোন ক্যানৃতে দূজন নোক দেখনেই বলবে।'

নদী এখানে বেশ চওড়া, প্রায় আধমাইল। নানা ধরনের নৌকা দেখা যাচ্ছে। মান বোঝাই বড় ন্লৌকা থেরে টরু করে বালनা কাঠের ভেনা, ছোট্ট ক্যানূ, নবই আছে। বোত পেয়ে ভাট্তিত চনেছে সবাই। যার যা কাজ সেরে নেবে এই সুযোগে, তবে য়লাই বেণি', বোত কিংবা ঢেউ ওওুনোর তেমন ক্কতি করুত্ পারে না । ছোট ক্যানূ খুব কম। ঢেট্যের ধাক্কায় উল্টে যাওয়ার ভয় আছে বন্নে মাঝনদীত যাচ্ছে না ওওুলো, কিনার ধরে চনছে। ওমরও তাই নদীর কিনার ঘেঁমেই উড়ছে।

কিছুদৃর এনে নদীর এক্টা বাঁক ঘুরতেই পুয়ের্তো ভেকো নজরে এন। কিন্তু নেনनননের নৌকাটা কই?

কিশোর বনन, ‘ওই পাড্ ধরে যাচ্ছে না তো?’
বিমানের নাক ঘुরিয়ে দিন ওমর। নদী পপরিয়ে চনে এল অন্য পাড়ে। ঠিকই অনুমান করেছে কিশোর। একটা ক্যানৃতে দুজন নোককে দেখা গেন। এক্জনের পরনে দেশী পোশাক, আরেকেজনের বিদেশী।

কাছে এजে বিমান আরেকুটু নামান ওমর।
'ওরাই!’ চিৎকার করে উঠন মুনা, ‘ওই যে নেলসন।’'
সঙ্গের যে নোকটা ক্যান্ বাইছে; তাকেও চিনতে পারন কিশোর। সেই দাঁতপড়া। দড়ি খুনে দিয়ে নেলসনকে বের করে এনেছে নিশ্য়় ও-ই।
'হয় ফর্মুनা উদ্ধার করব, নয়তো রিও হরারা নদীর তনদেশ দেখোব আমি বাটাদের,’ গঙ্לীর গলায় মোবণা করন ওমর।

ক্যানৃর কয়েক ফুট ওপর দিंয়ে বিকট গর্জন তুলে উড়ে গেন সে। নৌকার আরোইীদের ভয় দেখাত চেয়েছিন, সক্ম হনো। বাড়ি খাওয়ার ভয়ে মাথা নুইয়ে ফেল্লল দুজনে।

কিছুটা উড়़ গিয়ে নাক ঘোরান ওগর। নদীতে নামাল বিমান। ট্যাক্সিই? করে ছুটে এন। ঢৈনৗকায় ধাক্কা লাগে লাগে অই নময় শা করে আবার নাক ঘুরিয়ে দিল বিসানের। अন্্রের জন্যে নৌকায় ধাকা नाগन না, পাণ কাটিয়ে এল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চিংকার করে বলল, 'ভান চাও তো ফর্মুনাটা দাও, নইলে দেক্ডুবিয়ে!

জবাবে নেনসনও আরেকটা দাঁড় তুনে, নিয়ে পানিতে ফেলন। প্রাণপণে বাইতে eরু করু দুজনে।
‘বেণ,' দাঁতে দাঁত চাপল ওমর, ‘নাবধান করেছি, শোনোনি। গবার বোঝাব সজা!

পঞ্ধাশ গজমত এগ়িয়ে ঘুরন্ ঢে। ক্যানূর দিকে ছুটন আবার। এবার নত্যি जত্যি ধাক্কা'চেরে উল্টে দৈয়ার ইচ্ছে। নৌকার কয়েক গজ্রের মধ্যে

বিষাক্ত অর্কিড ১৬৭

পড়ন একটা ভাসমান মরা গাছ। চিৎকার করে উঠন মুসা, ‘খাইছে! ওমরভাই, দৌে চানান!'

ওমরও দেখেছে গাছটা। বিমানের তনা বাঁচানোর জন্যে শাই করে ডানে কাটল। তাতে রকপাশে অতিরিক্ত কাত হয়ে গেল বিমান। ওই পাশের ডানা नেগে आরেকটু হরে মাথা आনগা হয়ে যেত ক্যানূর দूই आরোইীর। মাथা বাচাননার জন্যেযে নৌকার তनाয় ডাইভ দিয়ে পড়ন ওরা। নিয়ন্তণ ন থা থাকায় ঝটটা দিয়ে ঘুরে গেল নৌকা। পাশ থেকে আঘাত হানল বোত। অত নড়াচড়া, তার ওপর ঢেউ আর মোতের ধাক্কা সামলাত্ পারল না ছোট্ট ক্যান্, গেন কাত হুয়ে উল্টে। পানিতে পড়ে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার খরু করুল দ্ই আরোহী। সাতার জানে দুজনেই, কিন্তু পানিতে ড্রেবে মরার ভয়ে নয়, চিৎকার করছে অন্য কারণে। আমাজন নদীর ভয়াবহ অধ্বিানীদের কথা জানা আছে ওদের-মারাত্মক পিরানহা, অ্যালিগেটর আর বৈদুুতিক বান তেমর্মাদোরেস।

জানানা দিয়ে আবার মুখ বাড়িয়ে চিৎকাব্র করে বনन ওমর, ‘খামটা দাও। আমি তোমদের তুনে নেব।'

অবার আর প্রতিবাদ করুল না নেনNন। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে খামটা বের করে মাথার ওপর তুনে ধরল।

মুসাকে বলন ওমর, ‘মম কাছে নিয়ে যাচ্ছি। খামটা নিয়ে নাও আগে। তারপর তুনব।'

দরজা দিয়ে শরীর বের করে হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে বনন মুনা। নেলসনের কাছাকাছি আসতে হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিন খাঁটট।।
‘রবিন, পিস্তনটা কোথায়?’ জিজ্ঞেস করন ওমর।
পকেট থেকে নেনসনের পিস্তনটা বের করল রবিন, আগের রাতে বেটা কেড়ে নিয়েছিন।
'ওদের দিকে তাক করে রাখবে,' বলল ওমর।
'যদি কোন চালাকির চেট্টা করে?’
‘ऊুি কোরো না, ఆধু ভয় দেখাবে। বেণি বাড়াবাড়ি করনে ধাক্কা মেরে আবার ফেনে দেবে পানিতে,।

কিন্তু কোন রকম চালাকি করন না নেলসন। ওর সহকারী দাঁতপড়া ঢোকটা তো নয়ই। পিস্তন দেখে কুঁকড়ে গেছে। তেজা কাপড়ে জবুথুবু হয়ে বজে রইন।

ট্যাब্সিইং করে নদী পার হয়ে গিয়ে অন্যপাড়ে পুয়ের্তো ভেকোর কাছে কাদাপানিতে দুজনকে নামিয়ে দিন ওমর।

ক্টমট করে তাক্িয়ে রইন নেনসন। অসহায় কোভ দেখানো। কিছুই করার নেই আর তার।

আবার আকাশে উড়ন ওমর।
অর্কিড ভিনার কাছে ল্যাণ্ড করে পায়ারের দিকে এগোতেই দৌড়ে এলেন বুমার।

বিমান থেকে নেমে ক্রান্ত সরে ওমর বনন，‘আপনাকে টেনশনে রাখার জন্যে দুঃখিত। ঘরে চনুন，সব বनছি।

ঘরে এসেও তখৃনি সব শোনার জন্যে চাপাচাপি করনলেন না বুমার। ওদের অবস্থ বুঝতে পেরে আগে ঢোনলের ব্যবস্থা করলেন। তারপর নাস্তা।

বনার ঘরে কফি খেতে খখতে সব কথাই বনन তাঁকে ওমর। ভ্যালেন্তিকে খुনের ব্যাপারে ওরা যে বোকোকে সন্দেহ করেছে，এ কথাটা কেবন বাদ দिয়ে।
＇হঁ，ওই ভ্যানেন্তি নোকটা ছিন বিবাক্ত অর্কিডের মত，＇আপন মনে বিড়িিড় করলেন বুমার। অপৃব সুন্দর হয় কিছু কিছু অর্কিড，দারুণ সুগন্ধ， কিন্তু বিবে ভরা। ভ্যানেন্তিরও চেহারা সুন্দরর，বুদ্ধিও ছিল，কিন্তু মনটা কুটিনতা আর শয়তানিতে ভরা।… যাকগে，’ ওমরের দিকে মুখ ভুললেন তিনি， ‘‘‘বার তাহনে কি করবেন？’
＇যত তাড়াতাড়ি পারি বাড়ি ফিরে যাব। ত্বে তার আগে আরেকবার ক্রুজোয়াড়োত যেতে হবে，হোটেলের বিন एুকাতত আর আমাদের মালপত্রগুলো আনতে। ইনতেনদেন্তেকেও আর অন্ধকারে রাখতে চাই না।
‘আপনাদের যাওয়ার আর দরকার নেই，＇হাত নেড়ে বললেন বামার। ＇চুপচাপ ঘুমানগে। সব ব্যবস্থা আমি করছি। বোকোকে পাঠাচ্ছি এখনই＇’
‘অनেক ধন্যবাদ आপনাকে，মিস্টার বুমার।．অনেক নাহায্য করনেন।’
বোকোকে ডেকে পাঠানেন বুমার।
Яীরপায়ে এরে দাঁড়ান বোকো। যতহ্ষণ थাকন ওঘরে，মাথা নিচু করে রইন। ওমর কিংবা তিন ঢগ্গেয়েন্দার কারও দিকে তাকান না। ওরাও কিছু বनল না। রমন কোন ইঙ্গিज করল না যাতে বোকো বুঝে যায় ভ্যালেন্তিকে খুনের ব্যাপারে ওকেই সন্দেহ করছে ওরা।

খুনের রহন্য ভেদ করার দায়িত্ব এখন ইনতেনদেন্তের। ওদের কাজ শেব।


## সোনার খ゙্াঁজে

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮
'বजো,' ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ়্েচার বলরলেন।
তাঁর. ডেস্কের নামনে চেয়ার টেনে বসল কিশোর।
কাল তোমাকে যে কথাগুনো বন্ছিঁনাম, ও নিয়ে ভেবেছ কিছু?’
ভ্রেবেছ’'
'কি মনে হনো?'
‘এর বেছনে বড় ধরনের কোন ব্রেন কাজ করছে। আর্মির লোক হতে পারে, তা-ও ছোটখাঁট কেউ নয়, ক্মপক্ষে জেনারেন। ভালমত টেনিং দিয়ে কোন দন গড়া কেবন এ ধরনের নোক্কে পক্ষেই নহজ।'
'কেন?
'কারণ বিপজ্জনক কাজ করার জন্যেই তৈরি করা হয় এদের। যারা শত্রুর এলাকায় ঢুকে লড়াই করার দুঃসাহস দেখায়, তাদের জন্যে ব্যাংকে पুকে অস্ত্রের মুখ্খে ডাকাতি করা কিংবা রাতের বেলা ব্যাংকের ভল্ট ভাঙা কোন ব্যাপারই নंয়। ব্যাপারটাকে মজার় খেলা হিजেবেও নিতে পারে এরা।
" $া$ नে? $"$
"অস্ত্র घাঁটাঘাটি করে কাটে এদের সারাজীবন। শক্রু না পেরে বোর হয়ে যায় অनেকেই। তখন উত্তেজনা আর আনন্দের জন্যে শত্রু খুঁজ্রে বেড়ায়। শত্রু তৈরিও করে নেয় অনেকে।
'বনে যাও।'
¡ইচ্ছে করে অপরাধ করে ওরা। পুলিশ বাহিনীকে শত্রু বানিয়ে তাদের সঙ্গে খখলতে セরু করে।'
'এই অদ্ডুত কথাটা মনে হনো কেন তোমার?’
’হলো, তার কারণ, একজন জেনারেনের টাকার অভাব হওয়ার কথা নয়-অন্তত খাওয়াপরার জন্যে ডাকাতি কটর টাকা কামানোর মননিকতা তার হরে না। তাহনে কি জন্যে করন? একটাই জবাব—ঝুঁকি নেয়ার জন্যে। আর ঝুঁকি মানেই রিপদ, উত্তেজনা গ্রবং নড়াইয়ের আনন্দ। পুলিশকে শত্রু বানিয়ে চ্যানেঞ্ করছে। নাধারণ চোর-ডাকাতের সজ্গ এখানেই তার তফাত। এর সঙ্গে আরও একটা জিনিস তযাগ হতত পারে অবশা-টাকার নেশা। ড্রাগের মত এ নেশাটা রক্তে पুকে যায় এই ধরনের মানুষদের। উক্তজজনা আর টাকা, টাকা আর উত্তেজনা! এবং এই দুটো জোগাড়ের জন্গে দুনিয়ার হেন কুকর্ম নেই, যা এরা করতে পারে না।'
'ইঁ!’ মাথা ঝাকালেন ক্যাপ্টেন। ড্রয়ার থেকে প্যাকেট বের করে

निगারেট ধরানেন। আমিও ঠিক এ র্রকম করেই তেবেছে।. যাকণে.। এখন প্রশ্ন হনো, ওকে ধরব কিতাষে?
 বাড়ত্ একদ্দন অমন পর্যায়ে চনে যাবে নোকটা, নিজের কবর নিজেই রচেনা কর্বে!
'আর রুভ বাড়াব?'


 অপপকা করা যাবে না।

দেটা আপনাদhর বাপার, স্যার। আমার মতামত আনতে চেয়েছেন, 'जানাनাম। এর বেণি নিছু কর্যার নেই আমার।

তाई कि?
 कিশোর।




‘লোকটাকে খুর্জ বের করার পরাম র্ণ দিচ্ছেন নাকি?’
মুচক হানनেন कात্টেন। जোনাษनো নিয়ে গিয়ে নিচ্য় কোথাও

 সুখে ক্থা নয়। কোথায় নুক্ট্যেছে কিতাবে বলব? এ ছাড়া বাকি যে নব
 বাদই দিनाম। ड़न्न यাওয়া উচিত হবে না, লোকটার মগজ আঢে। টাকা


जে তে বাঝতেই পারছি। आমদের গাধা বানিত্যে ছেড়েছে নে, ঘোনাপানি খাইয়ে দিয়ে়ে।

'েেই আন্দ্দা মাটি করার জন্যেই তোমদের নাহাय্য নিতে চাইছি। जার নজর ন্নাজাপ্পলিশের দিকে, আর কারও দিকে নয়। সময় थাকঢে থাকতে নেই সুভোগটাই নিতে চাই আমি। এই দায়িতৃট আমি তোমাদের ওপর ছেড়ে দিতে চাই!

 बয়েসও ঢো বাড়ছে। आগে চানাতে সাইকেন, এখन চাनাও গাড়ি।…রুু ক্রে দাও, পারবে।
 आছে, आমি রাজি। মুনা आর রবিন্নে সক্xে आলাপ করে নিই। उরা রাজি रনে জানাব आপনাকে;'
 করো না। अমরের সাহাयা নাও।'

বনে দেখ্। হাতে কোন কাজ নেই ওমরতাইল্যের। রাজি হয়েও বেভে পারে।

আরও দুবার টান দিয়ে সিগারেটটা আ্যাশট্রেত ফেলে দিলেন ক্যাপ্টেন।
বুঝল, योবার Fময় হয়েছে। উঠে দাঁড়ান কিশোর.। ঠিক আছে, ন্যার, চনি। ফোন করব।’

মাথা কাত করে ক্যাপ্টেন বনলেন, 'আচ্ছা।'
থানা থেকে বেরোল কিশোর। ট্ট্যাড থেকে মোটরনাইকেনটা নামিয়ে নিয়ে রওনা হনো ওকিমুরো করপোরেশনের অফিনে। হান্গার আর একটা প্রাইভেট রানওয়ে ভাড়া নিয়ে নেখানে অফিস এবং ওঅর্কশপ দুইই করেছে ওরা।

পাওয়া ঢেন তিন রহ্লকে-মানা, রবিন আর ওয়র। কাজকর্ম কিচ্ছু নেই। অनস সময় কাটানো। काগজ দিয়ে খেননা বিমান বানিয়ে কে কত্টা বেশি সময় ধরে ওড়াতে পারে নেই খেলা চনছে। বড়ই ছেলেমানু丸ী খেলা। কিন্তু ওই বে, হাতে নেই কাজ তো খই ভাজ।

কিশোরকে দেণে মুখ তুনন ওমর, কোথায় গিত়েছিনে? তোররাত থেকেই নাকি নির্খোজ?

ভোররাত নয়, সকান আটটা। নাস্তা করতে বসনাম, ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্রেচারের ফোন এন। জরুরী ক্থা বনার জন্যে ডেকেছেন।’

হাতের থখননাটা ছুঁড়তে গিয়ে থেমে গেন ওমর, ‘পুলিশের বড়কর্তা!’
মাথা ঝাঁকাল कিশোর। একটা চেয়ার টেনে বসন।
‘খাইছে!’ হা হয়ে নেল মুনা। ‘এই সাতসকানে তোমাকে খবর দিয়ে নিয়ে গেলেন কেন?’

খেলনা বিমানের ক্থা ভুনে গেল সবাই। টেবিল ঘিরে বসে কিশোরের দিকে তাকান।
‘একটা প্রশ্নের জবাব চাই,’ এক এক করে তিনজনের মুখের দিকে তাকান কিঝোর, রবিনের ওপর স্তির হলো দৃঠ্টিটা। ‘একশো কোটি টাকার সোনার বার হাতে দিয়ে. যদি লুকিয়ে ফেনতে বনা হয় ততামাকে, এমন কোথাও, কেউ যাতে খুঁজে না পায়, কোথায় নুকাবে?'
'बটা কি কোন খখলা ?'
'ना।'
‘ধাধা?’
'না। এটা খুব নিরিয়ান প্রশ্ন। ভেবেচিন্তেই জব,ব দাও। তবে বেশি সময় निয়ো না।

প্রায় মিনিট দৃয়়ক মুপচাপ ভাবল রবিন। তারপর বনन，বড় দেখে বাড়ি কিনব একটা，যেथানে বাগানে পককুর आছে，তাত্য পদ্মুন আছে। जোনাওনো প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে পানিতু ফেনে দেব। প্র反র রাস ছেড়ে দেব যাতে নারাক্ষণ ঘোনা করে রাখে পানি，পুকুরের তনা দেখা না যায়। জবাবটो কেমন হনো？＇
＇কিছুই হনো না，’ মৃখ বাঁকান কিশোর। ‘এটা অনেক পুরানো বুদ্ধি।
 জিনিসপত্র বাচানোর জন্যে ওরকম করে পানিতে ফেনে দিয়েছিন। ফ্রান্সের অনেক নোক আজও তাদের পুরানো মদের বোত্ন খুঁজে বেড়ায় পুকুরে। আরও ভানমত ভাব। নভুন কিছু বের করো।

মুনা বনन，‘মাটির নিচে ঘর আছে এমন একটা বাড়ি কিনব आমি। কয়েক টন কয়নার নিচে নুকিয়ে ফেন্রব সোনাশুলো ।
‘बটাও হনো না। কয়েক টন কয়नা গোপনে একা বয়ে নিয়ে যেতে হবে তোমাকে। শমিকেরা রাখতে গেনে সন্দেহ করবে। এই গ্যানের যুগে অত কয়না দিয়ে বাড়িতে কি করবে তুমি ভেবে অবাক হবে। আর ওদের সন্দেহ इওয়া মানেই অকককান，দুকান থেকে তিনকান，তারপর পুनিশ। অन्য কিছू বनো।
‘েশ। বাগানে তহা আছে，এরকম একটা বাড়ি কিনব। ওহায় নুকাব সোনাতজো।
‘বাগানে બহাওয়ানা ওরকম বাড়ি তুমি কোথায় পাবে？’
निচ্য় आছে কোথাও；
‘খূজে বের করতে অনেক নময় নাগবে। ততদিন ডাকাতি করে আনা সোনাগুনো রাখবে কোথায়？রাস্তায় কিংবা বাড়ির সামনে স্তৃপ করে ফেনে রাখতে পারবে না। আরও ভাল কিছू ভাব।

চপ হয়ে গেন মুনা।
Fিগারেট ধরান ওমর।＇সোনাগুনো হাতে পাওয়ার আগেই লুকানোর জায়গাটা রেডি করে রাখতে হবে，নাক্ পাওয়ার পর？＇

ক্সিশোর বনन，＇পাওয়ার আগেই রেড্ডি করে ৃফল্নত্ হবে। কারণ आপনি ণিওর হয়ে গেছেন পাওয়া যাবেই।

তাহলে খেব সহহ্জ，＇গলগন করে নাকমুখ দিয়ে নিগারেটের てধ্যায়া ছাড়ন ওমর।＇শহর থেকে দৃরে একটা খামারবাড়ি কিনব। পুরানো টিন দিয়ে অক্টা ছাউনি তুনে প্রান্নী একটা মালবওয়া ঘোড়ার গাড়ি ঢোকাব তাতে। সোনাগুনো গাড়িতে রেশে গর্সর গোবর দিয়ে ঢেকে দেব，যাতে কেউ ওদিকে চোখ তুলেও না তাকায়।＇

তারপর কিছুটা সোনা বেরে করতত চাইলে কি করবেন？বার বার গরুর গোবরে হাত ঢোকাবেন？নোংরা ইয়ে যাবে না？প্লিশ यদি নক্দেহ করে ওই ঘরে দুকে পড়ে কোন কারণে，নিচ্চয় চচাখ পড়বে গাড়িতে রাখা গোবরের त্রে। ব্যাপারটা অন্মাভাবিক তো বটেই，উদ্জটও নাগবে ওদের बাছে－

ঘোড়ার গাড়িতে গোবর কেন? বের করতে কি আর সময় লাগবে তখন?
 কষেে অক টান নাগান সিগারেটে। তাহল্লে অন্য কিছু রাখব গাড়িত্তーখড়, বাঁধাকপ্পি, মৃना, মটরঙঁটি..’’

নারজন্যে প্রথমে জগলোর চাষ করত্তে হবে আপনাকে। বাজার থথকে
 দোকানদারেরই সন্দেই হবে, অন্য কারও ক্থা বাদই দিলাম।.তারপরেও সমস্যা আছে। গাড়িতে ৃফলে রাখনে পচত্ত সময় नাগবে না। পুলিল
 কেন?
‘দূঃখিত। তাহলে আর পারলাম না,’ মাথা নাড়ল এমর।
রবিন জিজ্ঞেস করল, ‘এই বাঁধার তপ্রাগ্রাম জরু করার পেছনে কোন মহৎ উদ্দেব্য আছে নাকি তোমার?
'আছে।
তাহলে ভুন ধরে ধরে আমাদের মোটা মাথাগলোকে আরও ঘোলা না করে 'ূুমিই এর জবাব দিত্যে দিচ্ছ না কেনন?
‘দেব কি,' হাসন কিপোর, 'আমি নিজেও জানি না।
'অन্য ঝেউ জানে?
'জানে।'
'কে সে?
'आনি নा।'
'ওফ्,’ খুলি आঁকড়ে থাকা চুলছলো খামচে ধরন মুনা, 'মাথা ধরে যাচ্ছে! রহ্্য করে কথা বনাটা থামা ড না দয়া করে!’
‘োননা, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। অকশো কোটি টাকার সোনা বাংক থেকে ডাকানি করে নিয়ে গিত্যে লুকিত়ে ফেরেছে কেউ একজন। কে সে. কোথায় লুকিয়েছে, জানার জন্যে মাথা খাটিয়ে খাট্য়ে পাগন হয়ে যাওয়ার জোগাড় হায়েছ প্রুনিশের। কিছু করতু না পেরে শেশে আমাদের সাহাयা চেয়েছেন ক্যাপ্টেন। বঢেছেন, যে করেই হোক বের করে দিত্ হবে जোনাঙনো।
'সোনাঙনো রকি বীচের আশেপাশেই আছে, এ রকম ধারণা কেন হলো ক্যাপ্টেনের?’ জানত্ চাইন ওমর।
‘অত তাড়াতাড়ি কোথায় সরাবে?’ কিশোর বলল', ‘যেখানন নেখান বিক্রি করা যায় না সোনার ইট। यদি কোন বিদেশী ক্রেনার কাছু বিক্রি করে. মাল হাতে পাওয়ার আগে টাকা দেবে না । এত ন্সানা পাচার করা একনা

 প্রंিটি পথথর ওপর পুলিশের কড়া নজর রর্যেছে। ওদের চোখ এড়ি়়ে কোনমভ্ই বের করা যাবে না ওতুনো। তারপর রয়েছে টাকা নেনদেনের প্রগ। কোন గক্রু यদি আগেভাগে টাকা দিয়েও ফফনে কোটি কোটি টাকা ব্যাংকে জযা করতু গেনে ভুরু উচ্চ করে ফেনবেন যে কোন ব্যাংকের ग্যানেজার। এত টাকা কোথ্থেকে এল, প্রশ্ণ ডুলবেনই। সুত্রাং ধরে নেয়া যায়, ঢোনা tनনা কাছাক্পাছিই চ্বাথাও রয়েছে।

উদ্ধার করতু কি ত্লেন লাগবে?
'জানি না। नाগर丁 পারে।'
'আমাদের কাছে এখন বেঞ্লো আছে, ব্যবহার করনে নিচ্য় ভাড়া পাওয়া যাবে?'
‘‘রুত্ত একেবারে পেশোদারি চিন্তাভাবনা;' হহেে ফেনন কিশোর। 'याবে। जাড়া না দিনে দেব কেন?'
'তদন্ত করতে গেলে বে খরচ হবে. সেটা দেবে কে?’
'অবশ্যই ব্যাং亠। একশ্শা কোটি টাকার नোনা, সোজা ক্থা নয়। উদ্ধারের আশা দেখলে দূহাত খরচ করতত রাজি হয়ে যাবে ওরা।

আমাদের পারিশমিকও নিচ্চয় পাওয়া যাবে?'
'যাওয়া তো উচিত। যদি আমরা নিই।'

- ना নেয়ার दि হলना ? ঢোমরা শখেন গোয়েন্দা, বাপের হোটেনে খাও, তোমরা বিটিন পয়সায় করে দিনে দাওঢে। কিন্তু যে দিনকান. পড়েছে, জমিদারি বেচে শার্লক হোমস্গিরি এখন আর বোষায় না। आমি ফষু ৫্রু সময় নষ্ট করঢু রাজি নই।

"একে নময় নঠ্ট বলা যাবে না। বিনোদন। আর বিনোদনও বিনে পয়সায় পাওয়া যায় না। নময় খরচটটাকে প্য়নার হিসেবে মেপে নিনেই...'
'পারিबমিক পেনে কাজটা করতে রাজ্জি আছেন?'
"श्या 1
‘বেশ, পাবেন। বনব কাাপ্টেনে। এখন কাজের কথায় আসা যাক। ধরে নিলাম সোনাওুেো রকি বীচের আশেপাশেই কোথাও আছে। কোথায় রের্ছে গেটা নিয়ে প্রথমে মাথা না ঘামিয়ে বরং কোন্ ধরনের্র নোকের কাজ হর্তে পারে এনা, নেটা ভাবা যাক i সূত্র মেন্ার স্ভাবনা আছে। ধরা যাক, দলের নেতা একজন সংগ্াহক।
'তা ঢতা বটেই.। নইলে ডোনার বার নংগ্রহ করার শখ হবে কেন?’
'আমি সোনার কথা বनছি না, उ. একজন.আनन নংथাহক। মানে, অানটিক জিনিসপত্র, ছূবি, এ ধরনের জিনিস সংগ্রহের বাতিক আছে।'

হুট করে নেটাই বা মনে হলো কেন তোমার? অनঙ্কার, ত্নোনাদান্স এওুোর সজ্গ পেরানো অ্যানটিকের কোন সম্পর্ক নেই।’
‘আছে বনেই বনছি। গত কয়েকদিনে কয়েকটা মিউজ্জিয়াম থেকে দোম

অনেক অ্যানটিকও চুরি গেছে। ব্যাংক ডাকাতি, রাস্তাঘাটে অনংকার ছিনতাই আর এই অ্যানটিক চুরির মধ্যে যোগসৃত্র খুজে পেয়েছ্ পুলিশ। তারমানে ধরে নেয়া যায় অপরাধণ্ডলো বিশেষ কোন একটা দলের।'
‘বেশ, ধরলাম। তাতে লাভ কি?’
‘একটা ঘটনার কथা বলি। পত্রিকায় পড়েছিনাম। একবার মার্থা হ্যামিনটন নামে এক মহিলার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিন্ন। পুলিশ সড়্দেহ কর্ল, ডাকাতির বপছনে বড় ধরনের কোন লোকের হাত রয়েছে, আমাদের এ কেসটার মত। নজর রাখতে eরু করন ওরা। গোয়েন্দা মোতায়েন করল। চোরাই মানের নিস্ট দেখে অবাক হলো গোয়েন্দা। দামী দামী গহনার সঙ্গে একটা কম দামী জিনিসও নিয়ে গেছে চোর। একটা সাধারণ ফুলদানি।'
'ফुनদানি?'
হুা। ভাবতে আরম্ভ করন গোয়েন্দা, অত সাধারণ একটা জিনিস চুরি করার কারণ কি? নিচ্চয় লোভ। এ ধরনের জিনিসের প্রতি কার নোভ হয়? সংগাহকের। ওই সৃত্র ধরে এগোতে গিয়ে ওই এলাকায় কয়জন নংগ্রাহক আছে, নেটা আগে খুজে বের করন সে। তাদের ওপর নজর রেৰে শেষ পর্যন্ত ধরে ফেলন আসন অপরাধীকে। খনতে সহজ মনে হনেও কাজটা অত সহজ ছिन ना।
'কোনখানে গিয়ে চিনন তাকে? নিচ্চয় নীলাম হাউসে চোখ রেখ্খেিন গোয়েন্দা।'
‘ঠিক ধরেছেন।
'আমাদের এই অপরাধীকে ধরার জন্যেও তাহলে অকশন হাউসে নজর রাখার পরামর্ণ দিচ্ছ তুমি?’ ‘তকণে কথা বলন রবিন।
'দিচ্ছি। তবে এই নোক আর তার দন ও্বু অ্যানটিকই চুরি করে না, রাস্তাঘাটে ছিনতাইও করে বেড়ায়। নেজন্যে তাদের ধরার জন্যে ফাদ পাতার কথাও ভাবছি আমি।
'কিভাবে?'
‘বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহগত কিউ শিপের কথা নিচচ় eনেছ?’’
মাথা ঝাঁকান রবিন। 'হ্যা। জার্মান সাবমেরিনকে ফাঁদে ফেলার় জন্যে ব্যবহার করা হত।
'আমি eनिनि,' মুসা বলन।
তার দিকে চোখ ফেরাল রবিন। ‘শোনোনি? বাণিজ্যুতরীর ছদ্মবেশে নাগরে ছেড়ে দেয়া হত বড় বড় জাহাজ। জার্মান সাবমেরিনের লোকেরা ভাবত, ওওুনো সাধারণ জাহাজ। আক্রমণ করার জন্যে কাছে চনে যেত। বাগে বেলেই মুহৃর্তে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত সাধারণ চেহারার জাহাজগুনে। রাশি রাশি কামান আর ড্পেথচার্জ নিত়় ঝাঁপিয়ে পড়ত নাবমেরিনের ওপর। পালানোর পथ थাকত না আর সাবমেরিনের।
‘খাইছে! ডাকাত ধরতে এখন য়দ্ধজাহাজ ব্যবহার করা লাগবে নাকি?’
'आরে না না,' হাত নাড়ন কিশোর, 'আমরা ব্যবহার করব গাড়ি। দামী

একটা গাড়িতে করে-ধরা যাক, একটা রোলস রয়েসে করে বেড়াতে বেরোল কোন দেশের রাজকুমারী। তার কাছে অনেক দামী গহনা রয়েছে। রাস্তার কোন নিরালা জায়গায় থেমে গাড়িতেই সেঔেনো রেখে হোটেলে খাবার খেতে দুকন রাজকুমারী। এই সুযোগে বাথর্মম সারতে চনে গেল তার শোফার। বড় জোর দুতিন মিনিট নাগবে ওর। ফিরে এসে দেখবে গাড়ির মধ্যে বাষ্গটা আছে কিনা।
"यमि ना थाকে?’
'আমাদের প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাব।’
'আবারও সেই রহস্য করে কथা বলা!’ মুখ বাঁকাল মুসা। 'খুরে বলো না ছাই কি বলতে চাও?

হাসল ওমর। 'োভ দেখিয়ে তাকে সামনে নিয়ে আসার বুদ্ধি করেছ? ইঁ, মন্দ না। রাজকুমারী কে সাজবে, তুমি? তোমার শোফার নিষষ়় মুসা?’

কপাল চাপড়ান মুসা। 'নাহ্, এরা একদিন ঠিক ঠিক পাগন করে দেবে আমাকে! আরে বাবা, একটু সহজ করে বললে কি সাংঘাতিক কোন ক্ষতি হয়ে যায় তোমাদের?’

মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'ঘানসনের সাহায্য নিতে হবে আমাদের। রেন্ট-আ-রাইড অটো কোম্পানিতে টেলিফ্োন করে বনব, কয়েকদিনের জন্যে রোনস রয়েসটা আমাদের চাই। হ্যানসন ওটা নিয়ে অনে তাকে বুঝিয়ে বলব সব।'
'কি বলবে?
‘বলব একজন ডাকাতকে ধরার জন্যে গাড়িটা দরকার আমাদের। তবে সেকথা যেন কোম্পানিকে না জানায়। গাড়িটা゙ ড্রাইভ করব আমরা, মানে তুমি-বিপ্ধাস করে আমাদের ওপর গাড়ির ভার ছেড়ে দিয়ে সে যেন ওই কদিন দ্পচাপ বাড়িতে বসে थাকে, কিংরা যা খুশি করে। ত্খন আমি সাজব ভারতীয় প্রিন্সেস, তুর্মি সাজবে শোফার। মেরিচাচীকে দিয়ে গসিপ পত্রিকায় রকটা ধবর ঘন घন ছাপার ব্যবস্থা করব—প্রিন্সেস $\cdots$ কি নাম দেয়া যায়? $\cdots$ 㐫, সালমা, সাनমা কুরগান...'
'ভারতের কোন এনাকার?' প্রশ্ন করন রবিন।
যেখানকারই হোক, কে অত মাথা ঘামাতে যায়। ইনডিয়ান প্রিলেস, ব্যস, रয়ে গেল। আমমরিকা দেখতে অসেছে। সঙে নিয়ে এসেছে কোটি কোটি টাকার অলঙ্কার। সেખনো সবসময় তার সঙ্গই থাকে, পরনে, অथবা বাब্সে। आমি শিওর, শিকার ন্যোজার জন্যে এ জাতীয় পত্রিকাঔনোতেই চোখ বোনায় ডাকাতের সর্দার লোক্টা। তার চোখে পড়ে গেনে জমদের সফ্ন ইওয়ার স্ভাবনা ষোলো আনা।'
‘কিন্তু ওই লোক নি‘চয় নিজে ডাকাতি করতে আসবে না,' রবিন বনল। 'তার কোন অ্যাসিট্যান্টকে পাঠাবে। চুনোপুঁটি ধরে নাভ কি?'
'কে ধরে? পিছু নিয়ে সিয়ে ৫ধু দেদে আসব কোন্ বাড়িতে ঢোকে।'
'আর যদি ছিনতাই করতে না আাস?'
‘শিওর হয়ে যাব, এ ভাবে টোপ দিয়ে বের কররে আনা যাবে না ওকে। অন্য চিন্তা করব তখন।’

তিন
ছবিসহ একটা খবর ছাপা হলো রকি বীচ উম্যান পত্রিকার গসিপ কনামেভারত থেকে বেড়াতে অসেছেন প্রিন্সেস সালমা কুরগান। উঠেছেন প্যাসিফিক গ্রীন হোটেনে। তাররপর থেকে তিনি কোন্ দিন কোথায় যাচ্ছেন, কি করছেন, সব বিস্তারিত লিપে ছাপা হতে নাগল কাগজে। চতুর্থ দিনের খবরে বেরোন, आগামী দিন পিজমো বীচে বেড়াতে যাচ্ছেন প্রিন্সেন। সজ্গে থাক্বে ৩ধ্ধু তার নিযো শোফার হজ্ম বারকুড্ডা।

সেদিন বিকেনে হোটেলের গ্যারেজের বাইরে একটা আাড়ন দিয়ে রাজকীয় রোলস রয়েসটার ধুনো পরিষ্কার করছে হজুম বারকুন্ডা ওরফে মুনা আমান। পরনে শোফারের পোশাক। চমৎকার এই পোশাকটা জোগাড় করে দিয়েছে হ্যানসন।

কিছুদृরে দাঁড়িয়ে মুনার কাজ দেখছে আরেকজন শোফার। সুদর্শন, বয়েস পৃ্ণাশের কোঠায়। দেখেও দেখন না মুসা।

এগিয়ে এन নোকটা। 'मার্সণ গাড়ি তো!'
নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে তার কাজ করে যেতে লাগল মুসা।
‘প্রিস্সেস সালমার গাড়ি, তাই না?’ জিজ্ঞেস করন লৌকট।
'হা,' ক্থা বলতত ইচ্ছে করছে না যেন মুসার।
'Өনनাম आগামী কান পিজমো বীচ দেখতে যাচ্ছেন প্রিন্সেস?'
'কার কাছে ওনनেন?'
'পত্রিকায় পড়নাম।'
‘আ্যা।' এক্টা নেকড়া বের করে গাড়ির গা ডনতে ఆরু করল মুসা।
'কোক vাবে? আনাंই?'
'ना, ধন্যবাদ্। এখन আমি বাস্ত', সতত্ক रলো মুসা।
একটা মুহূর্ত চুপ থেকে নোক্টা বলন, 'বেড়ানোর জন্যে ভান জায়গা বেছেছেন প্রিন্সেস। আবহাওয়া ভান থাকলে আনন্দ পাবেন।
'श्या।
'তোমার জন্যে দায়িতুটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে।'
'মানে?'
কোন বডিগার্ড নিচ্ছেন না। সজ্গে থাকছ ৫ধু তুমি। অত দামী দামী অনঙ্কার সব পাহারা দেয়ার ভার এবা তোমার। আগামীকানই তো রওনা रচ్ছ?'

জবাব দিন ना মুসা।
‘প্রিন্সেস লাঞ্চ কররেন কোথায়? সান্তা বারবারা, নাকি গ্যাভিওটায়?’
‘অত বকবক করছেন কেন?’ বিরক্ত কচ্ঠে বলन মুসা। अভিনয়টা খারাপ
'কখন রওনা হচ্ছ তোমরা?’
কাজ থামিয়ে দিয়ে এদিক ওদিক তাকাল মুসা। "আপনার উদ্দেশ্যটা কি বলুন তো?

নোকটা হাসন। 'উদ্দেশ্য তো আমার একটাই।’
'দেখুন,' বরফের মত শীতল গলায় বলল মুসা, 'কিছু বলার থাকলে বনে বিদেয় হোন। আমাকে কাজ করতে দিন।'
'কোণের কফিশপটায় আজ সন্ধ্যায় দেখা কোরো আমার সঙ্গে। আটটায়। প্রিন্সেস তখন ডিনারে থাকবেন, আসতে নিশ্য় অনুবিণে হবে না তোমার।'
'আমি কোথাও দেখা করতে পারব না।'
‘একটা প্রস্তাব আছে। ননनে হয়তো ভাল লাগবে তোমার।'
'না, লাগবে না।'
ভুরু উঁচু করল নোকটা। 'ঘটনাটা কি তোমার? এমন রুক্ষভাবে কথা বলছ কেন?’
'আপনি এবার বিদেয় হোন।'
‘দেখো, তোমার বয়েস কম। একেবারেই ছেলেমানুষ। তারপরেও তোমাকে কেন পছন্দ হয়েছে রাজকুমারীর, বুঝতত পারছি। তোমার চেয়ে অनেক ঘাণ মানুষকে পটাতেও অত কথা বলা লাগে না। জীবনে উন্নতি চাইলে এখন থেকেই খরু করো। হাজার পাঁচেক ডনার যদি ফাউ পেয়ে যাও, কেমন লাগবে?
‘তিক্ষে নিতে আমার ভান নাগে না।’
'যদি কোন কাজের বিনিময়ে দেয়া হয়?’
‘কাজটা কি? आপনার আদেশে কবরে যেতে হবে নাকি? এত টাকা দেবেন কেন নইলে?’
'না না, খুব সহজ কাজ। ধরতে গেনে কিছুই করতে হবে না তোমাকে। লাঞ্চের সময় বাথরূমের ছুতো করে মিনিটখানেকের জন্যে গাড়িটার কাছ থেকে নরে যেতে হবে eধু।
'ও, এই ব্যাপার,' কঠিন হাजিতে শক্ত হয়ে গেন মুনার ঠোঁট, 'এ সব আমার জানা আছে।'
'বড় নোকের শোফারি করো, থাকবেই।'
'যান এবার।'
' 'তারমানে টাকাতুনো তোমার দরকার?'
'যেতে বলनाম না!' ধমকে উঠন মুসা।
হাসি মুছন না নোকটার। 'কथাটা ভেবে দেখ্থা। এক মিনিটের জন্যে গাড়ির কাছ থেকে সরে যাওয়া মানে কড়কক়েে পচচটি হাজার ডনার।'

জবাব দিল ना মাসা।
আরও এক মিনিট অপেকা করন নোকটা। যাওয়ার আগে মগতোক্তির

মত করে বনে গেন, চলি। আশা করি কাল দেখা হবে।'
চোখের কোণ দিত্যে দেখল মুসা, গাড়ির ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এক্টা সবুজ জাত্য়ারের দিককে অগিয়ে যাচ্ছে নোক্টা। নম্বরটা মমখস্থ করে নিল। আবার মন দিল গাড়ি মোছায়। মনে মনে খুশি। অত তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যাবে ভাবেনি। কিছ্মু্পণ পর ওমরকে ফোন করে জানান খবরটা।

ভেরি শฺড'; ওমর বলল। 'কাল রওনা হढ়ে যাও। আমি তোমাদের ণেছনেই থাক্ব।

যখন তখন রাজকুমারীর কাছে যাওয়া মানা, লোকেরে সন্দেহ হতে পারে। তাই অপেক্য় রইন মুসা। প্রথম সুযোগেই খবরটা কিশোরবে জানিয়ে দিল।

শনিবার সকানে হোটেন থেকে প্রিন্সেসের মাল্প্র এনে গাড়িতে তুলন সে। ব্যাগ-সুটকেস সব বয়ে জনন। রাজকুমারীবেশী কিশোরের হাতে ধ্বু এক্টা দামী চামড়ার পার্স। গত কয়েকদিন ধরে পত্রিকায় তার খবর যারা পড়েছে, তারা দেখলেই অনুমান করে নেবে ছোট ওই ব্যাগটার মধ্যেই রয়েছে কোিটি কোটি টাকার অলঙ্কার। তাচ্ছিল্যের ভক্গিটে পার্সটা দোলাতে দোনাতে গিত্যে গাড়িতে বসন প্রিন্সেস। সসभ্মানে প্পছনের দরজাটা নাগিয়ে দিয়ে গিয়ে ড্রাইতিং সীটে বসন হুজুম বারকুডা। গাড়ি বের কর্ল হোটেনের মেন গেট দিয়ে।
‘বড়লোকের শোষারি করেও ভান ইনকাম করতত পারবে তুমি,’ হেসে বनল কিিশোর। সেই সজ্গে চোরবাটপাড়দের সজ্গে যদি হাত মেনাও, তাহলে দूদিনেই বড়নোক।
‘র্ৰং তিনদিনের দিন পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে দেবে ধোলাই। এরপর জেলের ঘানি টানা। थাক বাবা, আমার ওসবের দরকার নেই। খুব ভাল आছি। শোফারি করে সৎ পয়সা উপার্জন, ছেলে-মেয়ে-বউ নিয়ে শান্তির সংসার...

হাসতে নাগন কিশোর।
মোড ঘুরে বড় রাস্তায় উঠে ব্নল মুসা, ঢুমিও ভান রাজকুমারী সেজ্জে। মহাসুন্দরী। नোকে যে ভাবে হা করে তাকিক্যে থাকে, সত্যি সত্যি তুমি মেয়েমানুষ হলে অকনা তোমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে বেড়ানোর দूঃসাহস অপ্নেও করুতাম না।
'কিন্তু লোকে তো জার জানে না আমি পুরুষমানুষ। এখনও যদি ধরে? হাইজ্যাক করতে চায়?’

তাতে তো আর আমার মাथাব্যু্া থাকববে না। তুমি একাই যথেষ্ট। দেবে জুডোর রব প্যাচ কশে। জनজ্যান্ত র্বিটা মেয্যে-মানুষকে হঠাৎ ওরকম



হোটেন থেবে বেব্রোনোর পর તেকেই চোখ রেষেছে মুসা। গতকানের


## পুরানো নীন টয়োটাটাও নেই।

রকি বীচ থেকে বেরিয়ে প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে ধরে উত্তরে গাড়ি চানাল মুসা। অকপাশে সাগর, অন্যপাশে কোথাও পাহাড়, কোথাও সমতন। পथ কখনও খাড়াই বেয়ে উদ হয়ে উঠে গেছে, কখনও ঢানু। বসন্তের সুন্দর সকাল। মনের আনন্দে গাড়ি চানাচ্ছে সে। এমন রাজকীয় গাড়ি, চানিয়েও শাত্তি। কিশোরও উপভোগ করছে প্রকৃতিন রূপ।

সান্টা বারবারা পেরিয়ে এল ওরা।
দ্মুরের খাওয়ার সময় হয়নি। মুসাকে অগিয়ে যেতে বলন কিশোর।
গ্যাভিওটায় পৌছে লাঞ্চের জন্যে থামন সে। পার্সটা পপছনের সীটে ফেলে রেরে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে ছুকন হোটেনে।

পেছেনের দরজায় তালা লাগান মুসা। চারপাশে তাকিয়ে দেখল সবুজ জাও্যারটা আছে কিনা। নেই। পার্কিং লটে আরও কয়েকটা গাড়ি আছে। মালিকরা কেউ নেই। সবাই ছোটেলে ছুকেছে। সান্টা বারবারার পর থেকে ধকটটা ধৃসর মার্সিডিজ্জ ওদের পিছে পিছে আসছিল। সেই গাড়িটা पুকন এখন পার্কিং লটে। গাড়ি থেকে নেমে ওটার গায়ে হেনান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল ড্রাইভার। মুসার সজ্গে যে কথা বনেছিল, এ সে নোকটা নয়। কখনও দেখেনি একে। সুতরাং ওখানে দাঁড়িয়ে না থেধে কোন্ড ড্রিংকস ज़ার কিছু প্যাকেট খাবার আনার জন্যে একটা ফাস্ট ফুড শপে ঢুকন মুসা। ভেতরে ঢুকে কি ভেবে ফিরে তাকাল। কাঁচের দরজা मিয়় পরিষ্কার দেখতে থপে দ্রুত রোনস রয়েনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ধৃসর গাডির তোকটা। মাস্টার কী বের করে পেছনের দরজার তানা খললন। পেছনের সীট থেকে তুলে নিল পার্সটা। দরজাটা আবার লাগিয়ে দিয়ে ফিরে সেল নিজের গাড়ির কাছে। ওর কিপ্রতায় তাজ্জব হয়ে গেল মুসা।

অন্য সময় হলে দৌড়ে সিয়ে ধরার চেষ্টা করত নোকটাকে। এখন সেসব কিছু করন না । প্ল্যান করাই আছে। কোনও গাড়ি ঢোনস রয়েসের পিছু নিনে পেছন থেকে সেটার ওপর নজর রাখবে ওমর। পার্স চুরি করে নিয়ে গেনে অনুনরণ করবে। দেখে আসবে কোথায় যায়।

অঞ্জিন বোধহয় চানু করেই রেথে গিয়েছিন নোকটা। গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিন। চুলে গেল যেদিক থেকে অসেছিল সেদিকে। আরও একটা ঘটনা ঘটট। নোকটা পার্স তুলে নিয়ে তার গাড়ির কাছে যাওয়ার সময় লাল রঙের একটা পিকআপ ট্রাক এমন ভাবে রোনস রয়েসের সামনে এসে ওটার পथরোধ করে দাঁড়াল, দৌড়ে গিয়ে মুসা এখন গাড়িতে উঠঠ মার্সিডিজটার পিছু নিতে চাইনেলও পিকজাপটাকে কাটিয়ে বেরোতে পারবে ना।

ডাবাতদূনের দুজনকে দেখেছে, ত্তীয়জন, অর্থাৎ পিকমাপের ড়াইডারকেও দেখার জন্যে দোকান থেকে বেরিয়ে এন মুসা। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ঝাড়ার ভঙ্भিতে বনন, 'গাড়ির সামনে রেখেছেন কেন? বেরোব কিভাবে?

চাঁদি গরম করা লাগবে না।' একটা てপটফোনা খাম জানালা দিয়ে বের করে দিল পিকআপের ড্রাইভার, 'তোমার পাওনা।'

খামটা মুসার হাতে ফেনে দিয়ে আর এক মুহূত্ত দেরি করল না সে। দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেল পার্কিং নট থেকে।

রাস্তার দিকে তাকান মুসা। মার্সিডিজটা দেখা যাচ্ছে না। ইচ্ছে করনেও এখন সিয়ে আর ওটাকে ধরতে পারবে না। মেইন রোড থেকে অনেক শাখাপথ এদিক ওদিক চলে গেছে। কোনটা দিয়ে ঢুকে পড়েছে কে জানে। বড় एँশিয়ার এই ডাকাতের দন। পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে অতদিন টিকে আছে এ কারণেই।

খামটার দিকে তাকান মুসা। টেপ দিয়ে মুখ আটকানো। ছিিড়ে ভেতরে দেখন। কি আছে, জানে। তুবু দেখল। কড়কড়ে অনেক্ুনো নোট। কেন তাকে দিল এ৩লো? সে তো মার্সিডিজের শোফারকে বনেই দিয়েছিন এ কাজে উৎनाईী নয় সে। বুঝতে সময় লাগন না। ওরা আশা ছাড়েনি। পিছু নিত্যে অসে দেখতে চেয়েছিন সে গাড়ি ফেলে কোথাও যায় কিন্ন। যদি যায়, তাহনে বুঝ<ে নোত সামনাতে না ণেরে ওদের ক্থায় শেষ পর্যন্ত রাজ্রি,হয়ে গেছে। পার্সট তুনে নিয়ে তখন তাকে টাকা দিত্যে যাবে। এবং তা-ই করেছে।

ফাস্ট ফুড শপে আর না দুকে হোটেনে ঢুকন মুসা। ডাইনিং রূমের এককোণে বসে খাচ্ছে কিশোর। মুনার চেহারা দেথেই বুঝে ফেনন। নিয়ে গেছে?

মাথা ঝাঁকান মুসা। রাজকুমারীর সামনে তার বসা বারণ। বসতে দেখনে লোকের সন্দেহ জাগবে। দাঁড়িয়ে থেকেই নিমুস্বরে বনন, ‘টাকাও দিয়ে গেছে।'
‘উল্টোপাল্টা কিছু করে বসোনি তো?’
'ना।'
'ওড। লাঞ্চ প্যাকেটের অর্ডার দিয়ে রেখেছি। ওটা নিয়ে চলে যাও। আমি আসছি। গাড়িতে বসে யনব;
'আর কিছ্হ করার নেই আমদের?’
'না। বাক্নিা ওমরভাই করবে।'
'আমরা কি করব?'
‘রকি বীচে ফিরে যাব। আর এগোনোর কোন প্রয়োজন নেই ।

## চার

ঘণ্টাখানেক পর। রকি বীচে ফিরে চ'লেছে ওরা। এখনও রাজকুমারীর ছদ্মবেশ ছাড়েনি কিশোর। বোঝা যাচ্ছে না, ডাকাতেরা যখন দেখবে পার্ডে কয়েক্টা কাঁচের পাথর আর নকন অনঙ্কার, তখন কি করবে? হয়তো দ্বিধায় পড়ে যাবে ওরা। যদি বোঝে ইচ্ছে করে ঠকানো হয়েছে, রেণে গিয়ে প্রতিশোধ নেয়ার

জন্যে ওদের পিছ্ নিতে পারে আবার। তখন যদি দেখে ছদ্মবেশ ছেড়ে দিয়ে দিব্যি জাবার গোয়েদ্দা সেজে বসে আছে ওরা, রাগের মাথায় কি করে বসবে কোন ঠিকঠিকানা নেই।

ডাকাতেরা কি করবে, এর জবাব বেনা চারটের মধ্যেই পেয়ে গেল ওরা। এক্টা সমতন অঞ্পনের পাশ দির্যে চনেছে তখন রোলস রয়েস। এই সময় রিয়ারভিউ মিররে একটা স্পোর্টস কারকে ছুটে আসতত দেখল মুসা। ড্রাইভারের পাশে আরেকজন নোক বসে আছে। গাড়িটা তীব গতিতে পাশ কাটানোর সময় জানান্গা দিয়ে বেরিয়ে এন একটা পিস্তুলের নন। जुলির শক্দ হনো। তেঙে গেল রোনস রয়েসের একপাশের উইডক্ক্রীন। ঝট করে মাথা সরিয়ে ফেলেন মুনা। কানের পাশ দিয়ে চনে গেন বুলেট।

চোথের পনকে মেঝেতে বডে পড়ন কিশোর। তার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেন দ্রিতীয় जুলিট।

আর ণুনি করার চেষো করল না নোকটা। গতি আরও বাড়িয়ে দিয়ে শা শা করে চনে ঢেন সামনের দিকে।
'চনে যাচ্ছে!’ চিৎকার করে বলন মুসা, 'পিছু নেব নাকি?’
'না,' সীটে উঠে বসন কিশোর। ‘ধরার চেৃ্টা করনে তুনি খেতে হবে। তোমার নেগেছে?'

অন্মের জন্যে বেঁচেছি। শয়তানের দল! যেই বুঝেছে ঠককিয়েছি, রাগে অন্ধ হয়ে গিয়ে ఆুনি করে মারার জন্যে ছুটে এনেছে ।

সাবধান থাকে। রাগটা নিঃ্য় यায়নি এখনও ওদের। আবার ফিরে আসতে পারে।

তবে আর এন না ওরা। নিরাপদেই রকি বীচে দুকন গাড়ি। ওক্মিরুরো করপোরেশনের অফ্ডিসে চলন ওরা। ওখানেই ওমর আর রবিনের সজ্গে দেখা করার কथা।

অফিजের সামনে ওমরের গাড়িটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেণ্খে অবাক হনো দুজনে। এত তাড়াতাড়ি ফিরে এন?

ভেতরে ঢুকে দেণে মুখ গোমড়া করে বসে আছে ওমর। মুপচাপ সিগারেট টানছে। এককোণে চেয়ারে বসে ম্যাগাজিন পড়ছে রবিন।
'উফ্, এই 'মেয়েমানুষের বোশাক পরতে পরতে জান অস্থির হয়ে গেছে! বাতাস ঢোকে না কিছু না!' একটা চেয়ারে বসে পড়ল কিশোর। 'খুনতে পারলে বাঁি!’ ওমরের দিকে তাকান, ‘आপনি এমন মুখ কানো করে রেরেছেন কেন??
'তোমদের কাজ তো তোমরা ঠিকমতই করেছ, আমি করেছি ভণ্নু।'
'কেন, পিছু নেননি মার্সিডিজ্জটার?’
'নিয়েছি। ডাকাতদের বুদ্ধিকে খটো করে দেখেছি আমরা। আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিন আমাদের।’
'হয়েছে কি?' অধৈर्य হয়ে উঠল মুসা। 'आপনার পচা भাড়ি ওদের মার্সিডিজ্রের সর্গে কুলিয়ে উঠতে পারেনি?’

তাও পেরেছে। কিন্তু ওরা যে হেলিকন্টার ব্যবহার করবে, এটা বে ভাবতে পেরেছিন?' সিগারেটে खোরে জোরে দুটো টান দিয়ে গোড়াটা অ্যাশটেতে পিতে যেন গায়ের ঝাল মেটান ওমর। সান্টা মনিকার কয়েক মাইল আগে অকটা মোড়ের কাছে নিয়ে থেমে গেন মার্সিডিজ। পাশের মাঠে হেনিক্টার অপেক্ করছ্ছিন। অক্টা নোক দাঁড়িয়ে ছিন রাস্তায়। পার্সটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মুহৃর্ত দেরি করুন না মার্সিডিজ্জের ড্রাইভার। আবার ছুটতে ৩রু করু।’
'তারপর?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকে বসেছে রবিন। মাগাজিন রেরে দিয়েছে বহ আগেই। বোঝা গেন, এ সব ক্থা ওমর তাকে কিছু বলেনি।
‘দ্বিধায় পড়ে গেনাম। কার পিছু নেব? মার্সিডিজের পিছে গিয়ে লাভ নেই। ওই নোক আর সর্দারের বাড়িতে যাবে না, কারণ মান পাচার করে দিয়েছে। যার কাছে দিয়েছে সে পার্সটা হাতে পেয়েই দৌড়াতে আর্ড করন। আমি কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগেই সিয়ে উঠে পড়ন কপ্টারে। আর কি ধরা যায়? অবশ্য ধরার চেষ্টাও করিনি। आমি যে ওদের পিছে নেগেছি, ఆরুতেই ওটা বুঝিয়ে দেয়াটা বোকামি হত। তাতে আরও সতর্ক হয়ে যেত দনের সর্দার। তলিয়ে যেত আরও গভীর পানিতে।'
 অপরাধীকে ধরা কঠিন হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে টাকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেন। অত সহজে তাকে পাকড়াও করা যাবে, রটা আশাও করিনি আমি।'
'কিন্তু রত কাঠখড় পুড়িয়ে, সময় নন্ট করে নাতটা কি হনো আমাদের? মেফ কনা দেখিয়ে দিল,' মুসা বनন।
‘আমরা দেখিয়েছি আরও বড় কলা,’ হাসিমুণ্েে বলন কিশোর। 'কন্টারে উঠেই নিচ্চয় পার্সটা খুনে দেথেছে ওরা। যেই বুঝেছে, নকন জিনিন, অমনি ফোন করে দিয়েছে স্পোর্টসকারঅলাদের। যাতে আমাদের একদু শাসিয়ে দিয়ে যায়।'
'খ্রুন করতে চায়নি বনছ?'
‘নो, চায়নি। আমরা নিরর্শ্র। নির্জন রাস্তা। খুন করার ইচ্ছে থাকনে সামনে গাড়ি রেখে আমাদের আটকে দিয়ে খুলি করে মারতে পারত। আসনে আমাদের পরিচয় সম্পক্কে শিওর হতে পারেনি ওরা। পার্সে কেন নক্ল জিনিস রাখলাম, বুঝতে পারেনি, অবাক নেগেছে ওদের কাছে। ভাগিস ছদ্মবেশ ঋুলিनি। তাহনে ঠিক বুঝে ফেনত। তখন আর বাচতে দিত না।

রাস্তায় কি ঘটেছে ওমর আর রবিনকে সব খুলে বনন কিশোর। তারপর রবিনের দিকে তাকাল, 'তোমার কি থবর?’

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রবিন বনল, 'অদুত কাওটা কি হয়েছে জানো? আমিও এক্টা হেলিকপ্টার দেখেছি।’
'কোথায়? অকশন হাউসে?’
'না। হলিউডের বাইরে, রকটা বাড়িতে।'
‘ও। এটা আর এমন কি? হলিউডে অনেকেই কপ্টার আর প্লেনের

## মাनिক।

‘জানি। কিন্তু आমি যেখানে দেখেছি, ওমরভাইয়ের কন্টারের সঙ্গে ওটার মিন থাকতেও পারে।
'কি করে বুঝলে?’
'সব ৫নলে তোমাদেরও ওরকমই মনে হবে।'
তাহলে আর দেরি করহ কেন? বলো না?’ হাত নাড়ল মুসা। ‘রহস্য করে কথা বনা শিখে সেছে আজকান সবাই!'
‘তোমরা তো গিয়ে মহাসুখে কাটিয়েছে প্যাসিফিক গ্রীন হোটেলে...'
সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করন মুা, 'আমি কাটাইনি! কাটিয়েছে কিশোর। আমার তো চাকর-বাকরদের ঘরে রাত কাটিয়ে আর গাড়ি মুছতে মুছতে জান কাবার হয়েছে। অভিযোগ থাকলে ওকে বলো,' কিশোরকে দেখিয়ে দিল সে।
'আমিও ইচ্ছে করে আরাম করিনি। তদন্ত্তের মার্থ....'
'দূর, কিসের মধ্যে কি!’ বাধা দিল ওমর। 'রবিন, বনো তো।'
স-তদিন ধরে অ্যানটিক শপপুলোতে ঘোরাঘুরি করেছি। রোজ গিয়েছি অকশন হাউসে। নীলামের মত নিরস একটা অনুষ্ঠানে বাধ্য হয়ে বসে থেকে স্নায়ুর ওপর যাচ্ছেতাই অত্যাচার করেছি। তবে কষ্ট করার ফলও ণেয়েছি। আজকে। নীনামে এমন সাধারণ একটা জিনিস এত বেশি দাম দিয়ে কিনলেন এক ভদ্রন্নাক, রীতিমত চমকে গোছি।'
‘কে?’ জানতে চাইন কিশোর।
'জনৈক ডুগান!’
'জনৈক বলছ কেন?’
'কারণ, তাঁকে চিনি না।'
'নামটা তনিনি কখনও।'
আমিও না। চালচলনে মনে হলো বিরাট ধনী। হলিউডে এ রকম একজন মানুষ आছেন, অথচ পত্রিকায় কখনও তাঁর নাম দেখলাম না, ব্যাপারটা কৌতৃহন জাগান আমার।
'কি কিনলেন তিনি?'
‘‘কটা চীনামাটির ডিশ, দুটো বাঁকা খুঁটির ওপর বসানো। বহুবছর আগে নাকি ফ্রান্সের কোন্ এক অখ্যাত গ্রামে তৈরি হয়়িিন ওটা।
'তা কিনতেই পারেন। নিশচয় ছিটানোর টাকার তাঁর অভাব নেই।’
‘কিন্তু তাই বনে পঞ্চাশ হাজার ডলারে? নি"চয় চোরাই টাকা কিংবা স্মাগলিঙের টাকা।
‘অ্যানটিকপাগল মানুষদের কোন জিনিস একবার পছন্দ হয়ে ণেনে আর টাকার দিকে তাকায় না। যত দামই হোক, কিনে নেবেই।

র্টা মুহৃর্ত কিশোরের দিকে তাক্কিয়ে রইন রবিন। আমার অবাক হওয়ার আরও কারণ আছে। অকশন হাউসে কানাঘুষা হচ্ছিন, জিনিসটার দাম কোনমতেই পাচ হাজারের বেশি হওয়া উচিত নয়। একবারেই ডুগান অত টাকা ঢেকেকে বসায় সবাই অবাক হয়েছে। আরও একটা কথা জেনে আমার

খটকা নেগেছে; ওই অ্যানটিকটার নাকি একটা টইইন আছে। দুটো মিনিয়ে ધবটা সেট। বুঝলাম, সেট দেনানোর জন্যে অরিরিক্ত দাম দিয়ে জিনিসটা কিনেছেন ভদ্রুলোক। কিন্তু কৌতৃহন দমন করত্রে পারলাম না। আমরা যাকে খ্ঁজছি সে-ও হতে পারে ওই নোক-এ সন্দেইটাও তাড়াতে পারনাম না মন থেকে। মেফ কৌৈহৃহলের বশে টেनিফোন ডিরেষ্টেরির পাতা ওল্টাতে গিয়ে পেয়ে গেলাম নামট।। পুরো নাম জেনারেল উইলার্ড बন ডুগান। যেই দেখলাম জেনারেল, সন্দেহ আরও বাড়ন। তোমার কथা মনে পড়ন। তুমি বলেছ, সোনা-ডাকাতদের সর্দার একজন সামরিক বাহিনীর নোক হওয়ার সষ্ষাবনা বেশি। ভাবলাম, অক্ট উক্ক মেরে আসা যাক ভদ্রনোকের বাড়ির বাইরে শেকে। চনে গেলাম। কোনদিক দিয়ে যেতে হবে, রাস্তায় অকজন লোককে জিজ্জেস করতে দেখিচ়ে দিন। হনিউডের বাইরে রক্টা পাহাড়ের ধারে তাঁর বিরাট বাড়ি, ডুগান এস্টেট। বাড়িটার কাছে যাওয়ার আগেই অকটা কপ্টার উড়ে আসতে দেখনাম। নামতে রু করন ওটা। কোথায় নামন, অতিরিক্ত গাছপালার জন্যে দেখা গেল না।
'পরে আর উড়তে দেখ্থানি?'
'না। ওদিকে কোন এয়ারফীন্ড आছে বনে জানি না। आপনি জানেন নাকি, ওমরভাই?
'ক্ট্টার নামার জন্যে এয়ারফীন্ড দরকার হয় না। জায়গাটা কোনখানে, ম্যাপে দেখাতে পারবে?'
'মনে হয় পারব।'
তাহনে বনা যাবে অয়ারফীন্ড আছে নাকি। আগে তোমার কথা ণেষ করো।
'রাস্তা ধরে এগোতে চোখে পড়ন একটা সাইনবোর্ড। তীরচিহ্ন এঁকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে কোনদিকে গেনে পাওয়া যাবে ডুগান অস্টেট। তারপর একু পরপরই সাইনবোর্ড।'

বিশেষ কোনও জায়গা হলেই কেবন এ ভাবে সাইনবোর্ড দিয়ে মানুষকে বোঝানো হয় যে ওদিকে আছে ওটা,' কিশোর বলন। ডুগান এস্টেটটা কি বিশেষ কোন জায়গা?’

হাসল রবিন। ‘প্রথমে সাইনবোর্ড দেখে আমারও অবাক নেগেছিন। তবে কাছে গিত্যে বুঝলাম, বাড়িটাকে দর্শনীয় বস্তু বানিয়ে ছেড়েছেন জনাব জেনারেন সাহেব। প্রুর টাকা আয় করছেন ওখান থেকেও।
'কিভাবে?'
টরুরিস্টদের পকেট থেকে খসান।'
কি দেখিয়ে?
ররাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে দেখি উদদ দেয়াল দিয়ে বিশান একটা এनাকা ঘেরা। দেয়ানে বড় বড় করে সাবধানবাণী নেখা: সাবধান! বিপজ্জনক! ভেতরে বড় বড় জানোয়ার ঘোরাফেরা করছে!'
‘খাইছে!’ বলে উঠন মুসা, 'চিড়িয়াখানা নাকি?’
১৮৬

মাथা ঝাঁকান রবিন। দেয়ালের পাশের রাত্তা দিয়ে আধমাইল এগোনোর পর একই রকম আরেকটা নোটিশ দেখলাম। তারপর পাওয়া গেন নোহার
 যোদ্ধাদের মত করে কোমরে চিতাবাঘের ছান জড়ানো，এক হাতে অ্যাসেগাই，আরেক হাতে গরুর চামড়ায় তৈরি সাদা রঙ করা ঢাল，এক কানে তামার বড় রিং।’
＇শি্িদের খেনার পার্ক বানিয়েছে নাকি？’
＇না，প্রাইভেট ন্যাশনান পার্ক বানিয়েছেন জেনারেল।＇
‘প্রাইভেট ন্যাশনান পার্ক！’
＇অসুবিধে কি？টাকা আছে। প্রচর জায়গার মালিক। কয়েক হাজার একর জায়গাকে উঁ দু দেয়াল দিয়ে ঘিরে নিয়েছেন। তার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন বুনো জানোয়ার।
‘বাঘ－সিংহ না তো？’ ওমর বনলन，‘आমি ইংল্যাড্ডের এক নর্ডের কথা জানি，যিনি বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে সিংহ ছেড়ে দিঢ্যে রাখত্ন। চোর－ডাকাত আসা বন্ধ করার জন্যে।＇
＇না，সিংহ না। জেনাররন ছেড়েছেন মোষ।＇
＇চোষ！সিংহের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়！＇
‘বাড়ির মধ্টে নিচ্চয় অনেক পাখির বানা，＇মুসা বলन，＇পোনাপানে দুকে ভাঙতে চায়। ওদেরকে পাহারা দেয়ার জন্যে বুনো মোষ পুষছে।＇

মুসার হানকা ক্থায় কান দিল না কেউ। কিশোর বলন，‘অত ভয়ানক জীব থাকলে ভেতরে টুরিন্ট যায় কি করে？’

সেটারও ব্যবন্থী করেছেন জেনারেন। আফ্রিকান ন্যাশনান পার্কে সাফারিত্ যায় যে ভাবে নোকে，তার নকন। পাচ ডলার দিনে অকটা ঢিব্টে ধরিয়ে দেয়া হবে তোমার হাতে। সাফারির পোশাক পরা অকজন শ্বেতাঙ শিকারির হাতে তুলে দেয়া হবে তোমাকে। সে ল্যাড－রোভারে চড়িয়ে নিয়ে ঘুরিত়ে আনবে। স⿰丬夕㐄 সব সময় রাইফেন থাকে তার，अবিক্ন आंফ্রিকান পার্কের পেশাদার হোয়াইট হান্টারদের মত। হিংী জন্তু－ জানোয়ারে आক্রমণ করে যাতে দুর্घটনা ঘটাতে না পারে，সেজন্যে ।
＇তোমার পাচ ডनाর উनুল হয়েছে？’
আমি ভেতরে ঢুকিনি। গেটের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে জেনারেলের রাজপ্রানাদের মত বিশান বাড়িটা দেখলাম। গাছের নিচে কতওুলো ভয়ক্কর ＇চেহারার মোষ দাঁড়িয়ে থাকর্ত দেখেছি।＇
＇আর কি কি জানোয়ার আছে？＇
দেখিনি। জিজ্ঞেসও করিনি পাহারাদারকে। চিড়িয়াখানা দেখেই আগ্রহ চনে গিফ্যেছিন আমার। পয়সা খরচ করে বন্দি জানোয়ার দেখার শখ চলে গেছে आমার বহুকান आগেই।

বাড়ির ভেতরটা অন্তত দেণে আসতে পারতে，গিয়েছিনেই যখন।’
＇সময় ছিন না। তোমরা আবার ক্থন চনে আসো，আমার জন্যে বসে

থাকবে, এই ভেবে চলে এসেছি। ওমর ভাই আসার কয়েক মিনিট আগে पूকেছি आমি।
‘জেনারেনের ওই খুদে আফ্রিকায় নামেনি তো কন্টারটা?’
'জানি না। নামতেও পারে।'
আরেকটা সিগারেট ধরিরয়ছিন ওমর। অ্যাশট্টেে সেটাকেও পিষে মারল। নড়েচড়ে বসন চেয়ারে। 'রকটা সম্ডাবনা উকি দিচ্ছে আমার মনে••यদিও কাক্তাनীয়...এমন হতে পারে না, आমাকে ফাঁি দিয়ে পার্সটা নিয়ে সোজা জেনারেলের বাড়িতে চলে গেছে কপ্টার? ওটা নামার সময় রবিনের চচাখ পড়েছে? জ্নেনারেলকে আমাদের ডাকাত-সর্দার ধরে নিনে অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। পুলিশের গোয়েন্দা কিংবা ऊপ্তচর ঠেকানোর জন্যে অকপান বুন্নে মোষ কয়েক হাজার বন্নমধারী জুনু যোদ্ধার চেয়ে নির্ভরযোগ্য। কি বন্ো, কিশোর?’

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই মুসা বনে উঠন, 'জেনারেলের মত শত শত কোটি টাকার মালিক একজন লোক মানুষের পার্স হাতিয়ে গহনা নুট করতে চাইবে?’
'চাইতেই পারে,' ওমর বনল। 'মানুষের যে কত রকম ঢোগ আছে, কল্পনা করতে পারবে না। কোন কাজ না বেয়ে হয়তো ন্যেফ রকঘেয়েমী কাটানার জন্যে এ সব খেলায় মেতে উঠেছেন জ্জোরেন্, অই সন্দেহটা তো আমরা প্রথমেই করেছি। ভাবছি, রকবার দেখতে যাব তাঁর অভয়ারম।’
'মোষ?'
'না, মোষ জীবনে অনেক দেণ্থছি। দেখতে চাই জেনারেনের বাড়িটা।'
'তাহলে কানই চনুন,' রবিন বনন।
‘আরে দাঁড়াও, আমার ক্থা শেষ হয়নি। সরাসরি গিয়ে পাচটট ডনার খরচ করে ছুক্রে ওরা যা দেখাবে ওু্ধু তাই দেখে চনে আনঢত হবে। নিজের ইচ্ছেমত দেখা হবে না। তুমি যে কপ্টারটার কথা বলনে, ওটা यদি ওই বাড়ির মধ্যে কোথাশ নেমে থাকে, তো চোষের পালের মধ্যে নামবে না। তঁতো মেরে নষ্ট করে দেয়ার ভয় আছে। আবার এমন জায়গাতেও নামাবে না যেখানে টুরিস্টদের চোখে পড়বে। অন্য কিছু দেখার চেয়ে ওটা খুঁজে বের করার আগ্রহ আমার বেশি। ভাবছি, কান প্পেন নিয়ে যাব। আকাশ থেকে দেখব বাড়িটা। ছবি তোনার চেষ্টা করব। তারপর ছবি দেথে সবাই মিনে ঠিক করব, পায়ে হেঁটে কিংবা গাড়িতে করে কোন কোন জায়গায় খুজতে হবে। কি বলো, কিশোর?
'চমৎকার বুদ্ধি! এরচেফ্েে ভান আর হয় না। বাড়ির মধ্যে ঢুকে আমাদের ইচ্ছেমত কোথাও যেতে চাইনে বাধা দিতে পারবেন জেনারেল। জোর করে কিছু করতে গেলে অনুপ্রবেশের অভিযোগ আনতে পারবেন। কিন্তু আকাশ তাঁর নিয়ন্তণ ষ্রতার বাইরে।'
'यদি পাসপোর্ট দাবি করেে বসেন?’ হেসে বলল মুসা। 'খুদে আফ্রিকার ভৃমিসহ আকাশটাকেও यদি তার্র সম্পত্তি মনে করেন?’

## भाচ

পরদিন সকান দশটা বাজার কয়েক মিনিট আগে ডুগান এস্টেটের ওপর বিমান উড়াতে নাগন ওমর। পাশে বসেছে রবিন। মুসা আর কিশোর পেছনে। কিশোরের হাতে ক্যামেরা।
‘এটাই,' রবিন বনन।
এক চক্কর দিয়ে ছোট্ট বিমানটাকে এস্টেটের এক হাজার ফুট ওপরে নামিয়ে আনন ওমর। প্রচুর গাছপালা আছে জায়গাটাতে। কোথাও ঘন জঙ্গন, কোথাও পাতনা, কোথাও বা একআধটা গাছ নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে।

ঝক্ঝকে সুন্দর দিন। মেঘের ছিটেফেোটাও নেই। আকাশ থেকে ছবি তোনার জন্যে উপযুক্ত। ক্যামেরা নিয়ে তৈরি হলো কিশোর।

রবিনের চোখ কন্টারটাকে খুঁজছে।
এস্টেটের ওপর উড়তে উড়তে ওমর বলন, 'কই, দেখছি না তো।’
'মনে হয় নেই এখানে,' রবিন বলল, 'তাহনে এতক্ষণে চোথে পড়ে যেত।'
'ওই যে বড় ঘরটা,' কিশোর বলন, ‘প্রাসাদের রাঁদিকের ঢোলা জায়গায়, ওটা কিজন্যে বানিয়েছে?'
'কেন, ওরকম ঘর বানানো কি নিষেষ নাকি?’ মুসা বনল।
সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে আনমনে বনল কিশোর, 'ওটা কেন বানিয়েছে জানতে পারলে কাজ হত। নতুন মনে হচ্ছে। আস্তীবন হলে মেল বাড়ির আরও কাছাকাছি থাকত। আস্তাবল ওভাবেই বানান্না হয়, সুবিধ্ধের জन्यु!
'কি বনতে চাও তুমি?’
'খোলা জায়গায় বানানো হয়েছে ঘরটা, গাছপালাও নেই ধারেকাছে। जর একটাই কারণ মনে হচ্ছে আমার, ছোট কোন বিমান রাখার ছাউনি ওটা, হেলিক্ট্টার তো অনায়াসে রাখা যাবে.।
'কেন, গোয়াল হলেই বা ক্তি কি? মোষগুলোকেও অনায়াসেই রাখা याয়। எটা আফ্রিকা নয়, সব সময় গরম থাকে না, শীতকালের প্রচণ শীত সश্য করতে পারবে না অত গরম অঞ্চলের প্রাণী। নিঁয় তখন ভেতরে ঢুক্য়ে়ে বাচানো হয় ওওুলোকে।'
'घরটা একেবারেই নতুন,' মুসার যুক্তি মেনে নিতে পারল না কিশোর। 'জার বর্গাকার করে বানানৌ হরো কেন? গোয়াল এ ভাবে বানায় না কেউ। ওওলো পাশে কম আর লম্বায় অনেক বেশি হয়।’

তাহলে ওদাম। इয়তো মোষের খাবার রাথে। এই খড়টড় জাতীয় बिनिम।'

ওমররে বলन কিশোর, ‘ওমরভাই, বাঁয়ের ওই বড় ছাউনিটার কাছে নিয়ে

यान তো।
ঘরটা ওমরেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিশোরের মত র্রকই সন্দেহ তারও। নিয়ে রন ওটার ওপরে।

আঙ্ন তুনে কিশোর বলন মুসাকে', 'ওই দেখো, ঘাসের ওপর দাগ। কিসের বনে মনে হয় তোমার? মোষের খুরের?’
'নাহ, চাকার দাগ বনেই তো মনে হচ্ছে! তবে তাত্ঞ প্রমাণ হয় না যে হেনিক্ট্টারের চাকার। ট্রাষ্টরের চাকারও হতে পারে। ছাউনি থেকে ট্বাট্টরে করে খাবার নিয়ে সিয়ে দিয়ে আসা হয় মোষখণোকে।'

কেন, ওওনোর খাবারের কি অভাব নাকি? এত এত রসান তাজা ঘাস ফেনে ఆকনো খড় খেতে যাবে ওরা কোন দুঃখে?'

আলানের সময়..'
'দূর, ওসব কোন যুক্তিই না,' হাত নেড়ে মুসার' কথাকে উড়িয়ে দিল কিশোর। ক্টার ছাড়া আর কিছু রাখার কथा ভাবতে পারছি না আমি। পাক্কে অনেক নোক आসে। কারও চোখে যাতে না পড়ে সেজন্যে নুকিয়ে রাখার প্রয়োজন হয় ওটাকে।'

আর কিছু না বলে ছবি তোনায় মন দিন কিতোর।
হঠঙ পিস্তলের তুলির মত তীক্ষ এক্টা আওয়াজ হনো। কয়েক সেকেড পর আবার.। তারপর ফ্টফ্ট ফটফফট করে শদ্দ হতেই থাকন।
‘খাইছে!’ চিৎকার করে উঠন মুসা, 'মিসফায়ার করছে এঞ্রিন! মরেছি!’
টনমন করে উঠন বিমান। ফিরে তাক্যিয়ে রবিন দেখন, শান্ত রয়েছে ওমর। থটনে চেপে বসেছে আঙ্ন।

দীর্ঘ রকটা চক্কর দিয়ে নাক নিছু করে ফেল্লন বিমান। মাটির দিকে ধেয়ে চলन।
'কি করছেন?'
'নামা ছাড়া গতি নেই।’
‘উফ্, প্রারানো জিনিসের এইই সমস্যা! এজ্রিন গোলমান করার আর সময় পেল না! বাইরে কোথাও নামানো যায় না?’
'না। अতিরিক্ত গাছপালা, দেখছ না। ন্যাড করার জায়গা আশেপাশে কোথাও নেই। এখানেই নামতে হবে।'
'চমৎকার! মোষে đুতোতে অলে কি করব?'
‘কি আর, ত্তো খখয়ে মরব। ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিতে হবে সব। দেখি, কপালে কি নেখা আছে!'
"পপানে আছে ভর্তা হওয়া, আার কি! হায়রে খোদা, এ রকম অপঘাতে 'মরতে হবে, যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম...'
'ক্থা বোলো না । শেষে গাছের গায়েই ওঁতো লাগিয়ে দেব।’
চুপ হয়ে গেন রবিন।
đঞ্রিনের ফটফট থেমে নেছে। সেই সজে অঞ্জিনও বন্ধ। বাতাসে ডর দিয়ে চিলের মত গ্নাইডিং করে ভাসছে এখন বিমান। সা সা করে নেমে

অসাধারণ দফ্মতায় সমতন মাটিতে বিমান নামিয়ে আনন ওমর। ঘাসে ঢাকা মাট্তিতে «াঁকি খেতে খেতে ছুটন। যে ঘরটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিন，
 ছিল，উঠে দাঁড়ান। বিমানটার দিকে তাকিয়ে ক্রৃ্ধ ভभ্গিতে ফোঁ ফোঁস করে মািিতে খুর ঠ্র্রে নাগন।

ককপিটের দরজা খুনে নামার জন্যে তৈরি হনো ওমর।
ভয় てেয়ে গেল রবিন।＇কি করছেন？’
‘এঞ্জিনে গোলমান হনো কেন দেখে আসি। তোমরা চোখ রাঢো। মোষও্ডনোকে এগোতে দেখনেই ডাক দেবে।＇

উজ্রেজ্রিত হয়ে বাড়িটার দিকে তাক্যেয়ে আছে কিশোর।
‘কি দেখছ？’ জিজ্ঞেন করন মুনা।
＂আরও একটা গোলমাল দেখতে পাচ্ছি ঘরটায়।＂
＇কি？＇
‘রबটা জানালাও নেই। জানালাশৃন্য ইটটের ঘর，বাতাস ঢুকবেব কোনখান দিয়ে？अক্সিজেন ছাড়া বদ্ধ জায়গায় কেবন একটা জিনিসই বাচচতে পারে।＇
＇কি？＇ভুরু কুঁচকে ফেলেছে মুসা।
＇যার প্রাণ নেই।＇
＇কি आবন－তাবল ．．ভভ－ভু．．．＇
＇না，ভূত নয়। হেনিকপ্টার！＇
‘জানালা না থাকনেও স্কাইনাইট আছে，আমি দেখেছি，＇রবিন বলন। ＇বাড়ির চিন্তা বাদ দিয়ে মোষছলোর দিকে তাকাও। উক্রেজিত হয়ে উঠেছে।＇
＇আমরা ひૈঁচাতে না গেলে ওরা কিছু করবে না। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমনই করতে থাকবে। মানুষ দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে ওদের।’
＇কিন্তু যদি てখপে ওঠে，ম্যাচ বার্সের মত তুড়িয়ে ফেনবে প্লেনটাকে।＇
＇বসে বসে आন্নাহৃকে ডাকো，＇কাঁপা গनांয় বনन মুনা।＇আর্ কিছু করার নেই এখন।

খ্ব সাবধানে নেমে মোষ্ণেোর ওপর এক চোখ রেখে বিমানের সামনে গিয়ে দাড়াল ওমর। এঞ্জিন কাউনিং খুলन।

মোষ্খনোর দিকে তাক্যিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। ওমরকে দেখে জোরে জোরে মাট্তিত খুর ঠকন অকটা বিরাট মদ্দা।
‘ওমরভাই，জনদি চনে আসুন！＇চিৎকার করে উঠন রবিন।
এল না ওমর। মোষখুলোর দিকে একবার তাকিয়ে নিজের কাজে মন দিল। এঞ্জিনের ওপর ঝুঁকে কি যেন করছে，খানিক পর পরই মুখ তুতে তাকাচ্ছে ঘরের দিকে। বিশান একমাত্র কাঠের দরজাটার দিকে নজর। বন্ধ। ওটা না খুললে ভেতরে কি আছে দেখা যাবে না।

গাড়ির এঞ্রিনের শক্দে ফিরে তাকান সবাই। প্রাসাদের দিক থেকে এগিয়ে আসছে এবটা ন্যাড－রোভার। তাতে দুজন নোক।

ঝট করে আবার ๙ঞ্জিনের ওপর মুখ নামিয়ে ফেলন ওমর। গভীর মনোযোগে পরীকা করতে লাগন।

কাছে এসে ঘ্যাচ করে বেক কষে দাঁড়ান ন্যাড্-রোভার। একজন বসে রইন ড্রাইভিং সীটে, অন্যজন नाফ দিয়ে নামন। হাসিমুখে অসে দাঁড়াল ওমরের পাশে, ‘‘ঞ্রিন ট্রাবন?’

নোকটা অনেক নম্বা, চওড়া ৰাঁধ, ক্বীন শেভড, হাসিমুখ। গায়ে পুরানো টুইডের জ্যাকেট, মাথায় ডিয়ারস্টকার ক্যাপ।
‘হাঁ,’ বিরক্তকণ্ঠে জবাব দিন ওমর, ‘পুরানো হলে যা হয়।’
‘জানালা দিয়ে দেখলাম আপনি নেমে আসছেন। সাহায্য লাগবে?’
‘নো, থ্যাংকস। দূতিন মিনিটের বেশি নাগবে না আমার ঠিক করতে। টারমিনালের ওই গাধা মেকানিকটাকে দিয়েছিলাম নাটবল্টুওনো অকটু টাইট দিয়ে দিতে, ঘোড়ার ডিম করেছে। ঢিনাই রেখে দিয়েছে ফাঁকিবাজটা। ভাগ্যিস নামার জায়গা বেয়়ছিনাম, নইলে মরতাম আজ।' স্প্যানার দিয়ে খুট্রু-খাটর ৫রু করন ওমর।
‘আপনি পারবেন? নাকি মেকানিক ডাকতে হবে। আমার যোনটা ব্যবহার করতে পারেন।
'না, नাগবে না, आমিই পারব।'
'তাহলে আসুন, এক গ্নাস শেরি খেয়ে যান। নিচ্য় গলা ৫কিয়ে ঢগছে?'
'ना ना, লাগবে না। অनেক ধन्যবাদ आপনাকে,' কাউनिएটা ना⿰亻িয়ে দিল ওমর। 'আপনার নামটা জানতে পারি?'
‘নিচ্চ। নোপন করার কিছু নেই। আমি উইনার্ড बন ডুগান।’ গাড়িতে বসা নোকটাবে দেখিয়ে বলন, ‘’ও আমার ভাই হারি। হারবার্ট बন ডুগান। আপনাদের নামতে দেখে আমার চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে ও। মোষণুলোকে চেনে তো।
'এখনও কিছু করেনি।’
'স্যোগ দিলেই করবে। অপরিচিত কাউকে দেখলেই খেপে যায়। ৫ধ চেনে ওই পুরানো ন্যাড্-রোভার, আমাকে আর আমার ভাইকে।
'ওই দানবษলোকে রেখেছেন কেন?’
'প্রহরী, প্রহরী,' হাসতে হাসতে জবাব দিল ডूগান। 'কুকুর কিংবা মানুষের চেয়ে অনেক নির্ভরযোগ্য। প্রায়ই চোর-ডাকাত দুকে পড়ত জাগে। ওওজোকে आনার পর অক ব্যাটাকে তুতিয়ে যখন আধমরী করে দিল, আর কেউ ঢোকে না। নোকটার কপাল ভান, শিঙে তুলে ছুঁড়ে দেয়ার পর ওপরের এব்টা ডাল ধরতে পেরেছিন, নইলে ভর্তা করে ফেনত । আদালত দেখিয়ে ছাড়ত আমাকে।'
'হঁ, সাংघাতিক প্রহরী!••দেथি, ঠিক হনো নাকি?’ ককপিটের দিকে অগোল ওমর।
‘্যা, দেখুন। মেকানিকের দরকার পড়লে ফোন করে দেয়া যাবে। আসুন না, একটা ড্রিংক খেয়েই यান?’
'সত্যি এখন সময় নেই। একটা জায়গায় যাওয়ার কথা ছিন, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। অন্য আরেকদিন এসে আপনার মেহমান হয়ে যাব।
'গানন্দে। যে কোন সময় চনে আসবেন।'
ককপিটে উঠে দরজা नাগিত়ে দিন ওমর। পেছনে তাক্তিয়ে মুসাকে দেখতে পেল না।

প্রায় ফিসফিস করে রবিন জানান, ‘ও মেঝেতে। সানগাসটা পড়ে গেছে, খूँজছে ওটা।

স্টার্টার টিপে দিল ওমর। মুহৃর্ত্ত চালু হয়ে গেন এঞ্জিন। হাত নেড়ে ডুগানকে چৃড-বাই জানাল। বিমানের পথ ছেড়ে দিয়ে ল্যাড-রোভারের কাছে সরে দাঁড়ান জেনারেন।

আপাতত আর কিছ্ করা যাবে না এখানে। বিমান নিয়ে আকাশে উড়ল ওমর। পার্কের ওপরে আর চক্কর দেয়ারও কোন মানে নেই। সোজা বাড়ি রওনা হনো।

প্পেন থেকে কিশোর বনন, আসার আগে এঞ্জিনে গোনমান করে রেখ্খেিলেন, না?’

মুচকি হেনে মাথা নাড়ন ওমর। 'না।
তাহনে?
‘ওই অদ্ডুত ঘরটা দেখে আামরও সন্দেহ হচ্ছিন। দিনাম তেন বেশি ছেডে কারবুরেটর ওভারফুাডেড করে। নিচে নেমে অযথাই খুটুজ্যাটুর করোছ। জেনারেন না এনে ঘরটাতে ঢোকার চেষ্টা করতাম।
‘ুাঁকে খূব ভান নোক বলে মনে হলো আমার,’ রবিন বলन।
‘প্রথম দর্শনে তাই মনে হয়।’
তা হবে কেন? মোষণুনো যাতে আমাদের কতি করতে না পারে সেজন্যে কি রক্ম উদ্দিযা হয়ে ছুটে রলেন‥’

উদ্দিমা তার্র নিজ্জের জন্যেও হতে পারেন।
ভুরু 屯ँচ করন রবিন। নিজের জন্যে মানে?’
‘‘ই ঘরটার ভেতর যাতে উকি দিতে না পারি আমরা সেজন্যে।’
'কিশোরের মত आপনারও সব কিছুতে অতিনন্দেহ। এত খাতির করলেন ভদ্রলোক...তারপর্রও...'
'ওই. অতিখাতিরই আরও বেশি সন্দেহ জাগিয়েছে আমার। অত সাধানাধির কি প্রয়োজন ছিন? आমদের চেনেও না जে। প্রবাদটা শোনनি, হাসির কারণ না থাকনেও যারা বেশি বেশি হাসে তাদের ব্যাপারে সাবধান? বহুকান আগগ একজন বিখ্যাত দার্শনিক বলে গেছেন, না চাইতেই যে লোক তোমার কাছে মুখভর্তি হাসি আর উপহার নিয়ে আসে, তাকে দেখলে সতর্ক প্পেেো'

তা আপনি থাকুনগে। আমার কাছে ডূগানকে খুব ভদ্রনোক মনে ইয়েছে।‥চচোরা চোটে তো বার বার ঘরটার দিকে তাকালেন। দেখনেন किए?
'কি করে দেখব? ইটটের দেয়ানের ওপাশে মানুষের নজর চনে না। তবে কিশোরের সজ্গে আমিও একমত, ঘরটা সন্দেহজনক। ফিরে তাকান ওমর। সীটে উঠে বসেছে মুসা। 'মেঝেতে নুকিয়েছিলে কেন?’
'ন্যাড্ড-রোতারটা দেখে।'
‘কেন, ভৃতুড়ে মনে হয়েছে?’
‘‘नনে চমকে যাবেন। গাড়ির ড্রাইভার কে ছিন জানেন? প্যাসিফিক গ্রীন হোটেনে আমাকে ঘুষ সাধতে আসা শোফার। প্লেনে আমাকে বসে থাকতেত দেখনে নিচ্য় অবাক হয়ে ভাবত-প্রিন্সেসের গাড়ির চোফার এখানে কি করছে? ভাবার সুযোগটা আর তাকে দিনাম না।

রবিনের দিকে তাকান ওমর। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করন, 'বনো এখন, তোমার বিশিষ্ট ভ়দ্দনোকটির ব্যাপারে এখন কি মন্তব্য করবে?’

রকটা মুহৃর্ত চুপ করে থেকে রবিন বনन, 'ভাই চচার বলেই যে তিনিও চোর হবেন, রর কোন যুক্তি নেই। হারিই হয়তো চোরের দলের সর্দার। এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না জেনারেল।' কিশোরের দিকে ফিরন সে, 'কিশোর, তোমার কি মনে হয়?'
'আমি ওমরভাইয়ের সঞ্গে এক্মত,' রায় দিয়ে দিন নোয়েন্দাপ্রধান, জেনারেল ডুগানরে আমার মোটেও সাধু মনে হয়নি।

এबউ চুপ থেকে ওমর বলন, 'ওই ঘরটাতে আছে মূন্যবান সৃত। पूকে দেধতে হবে।
'কিভাবে एেকবেন?' জানতে চাইন রবিন।
চনো, অফিনে গিয়ে ভালমত চিন্তাভাবনা করি। বুদ্ধি একটা বেরিয়েই याবে।'

## ছয়

'ব্যাপারটা অড্ুু,' নিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়ান ওমর। তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না। জেনারেন ডুগানকে সন্দেহজনক নোক মনে হয়েছে আমার। কেন, নেটা ব্যাখ্যা করতে পারব ना।
‘আমি এখনও বনব, আমার কাছে খারাপ নাগেনি,’ রবিন বনन।
ওক্মিরো কপ্পোরেশনের অফ্সে বসে আলোচনা হচ্ছে।
'ক্নে' লাগেনি সেটাই বৃねতে পারছি না,' কিশোর বনन। 'মুনা, তুমি শিওর, হারিই শোফার সেজ্রে তোমাকে ঘুষ দেয়ার চেট্টা করেছিল?
'র্রবিন্দু সন্দেহ নেই আমার তাতে" জোরে জোরে মাথা নাড়ন মুসা।
বেশ, তাহনে ধরে নেয়া গেন হারি একজন অপরাধী। ভাইয়্যের স৮্ছ সস্পর্ক ভান। সে কি করে না করে তার ভাইয়ের নিচয় জানা থাকার ক্থা। জেনেও যখন ভাইয়ের বির্প্ধে রোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না, তারমানে নে নিজ্রে অপরাধী। श্যারি আসনেই জেনারেনের ভাই কিনা, সেব্যাপার্রেও জামাব্র

## যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

'আমার ভাবনা এখন এক্টাই,' ওমর বনন, 'ঘরটায় কি আছে দেখা।
'কিভাবে দেখবেন?' ভুরু নাচান রবিন। 'জানানা নেই, দরজাও নাগানো থাকে।'
'র্রাইনাইট আছে।’
‘উঠবেন কি করে সেখানে?’
‘কেন, হানকা ধাতু দিয়ে টৈরি অক্সটেনডিং কিংবা টেলিচ্কোপিক ন্যাডারের নাম শোননি? বয়ে নিতে খুবই সুবিধে।’

ততারমানে দেয়ান টপকে চনে যেতে চান ভয়স্কর জানোয়ারে ঘিরে রাখা ওই ঘরটার কাছে?’
‘যদি এরচেচ্যে ভান আর কোন বৃদ্ধি তুমি দিতে না পারো।
'ক্খন করতে চান এই পাগনামিটী?'
‘দিনের आলোয় করাটা অত্মিত্রায় বোকামি হয়ে যাবে। তাই যেতে হবে রাতের অন্ধকারে। আজ রাতেই চেষ্টা করে দেখতে পারি। গাড়ি নিয়ে চলে যাব। ব্লেন নিয়ে যাওয়া যাবে না। ন্যান্ড-করার শ্দ কানে গেলেইই ছুটে আনবে তোমার ভদ্রনোক জেনারেন।'

মু না বলন, 'আপনার সঙ্গে নিচ্য় আমাদেরও যেতে হবে? নইলে নিচ থেকে মই ধরে রাখবে কে? আরও অনেক নাহাय্য-সহযোগিতা নাগবে হয়তো?’

তা তো নাগবেই,' অ্যাশট্টেতে ছাই ঝাড়'ন ওমর। 'তবে তোমাকে নেয়া যাবে না । হারি তোমাকে চেনে। কিশোর আর রবিন যাবে।

হেসে বনল রবিন, 'চুরি করে না লিয়ে বরং শেরির দাওয়াতটাই কবুল করে ফ্লেন না?’

দাওয়াত কবুল কंরলে প্রাসাদে ন্নিয়ে যাবে জেনারেন, রহস্যময় ঘরটাতত কি আছে দেখতে দেবে না। দেখতে হনে চুরি করেই যেতে হবে। চুপি চুপি গিয়ে আগে দেণে আসি ঘরটাতে কি আছে। তারপর দিনের বেনা গিয়ে জেনারেলের সঙ্গে থেকে দেখব আরও কি মহার্ঘ বস্তু প্রাসাদে বোঝাই করে রেখেছেন তিনি।
‘কি সূত্র পাবেন আশা করছেন আপনি?’ জানতেত চাইন কিশোর।
'তোমার কি মনে হয়?’
হেনিকপ্টার। ওটা দেখলে আর কোন সন্দেহ থাকবে না, ডুগানই আমাদের নোক। ডাকাতদের দনপতি। ব্যাংকের সোনা লুট, মিউজ্জয়ামে চুরি জার মহাসড়কে ছিনতাইয়ের নায়ক।
'ধরা যাক, জানनাম। তারপর?' রবিনের প্রশ্ন।
চচার কে জানতে পারনে সোনাওনো কোথায় খ্রঁজতে হবে সেটাও অনুমান করা যাবে। ডাকাতদলের হাতে হাতকড়া পরাতে তেমন অসুবিধে
 র্রাতেই যাওয়া দব্রকান্র। যত তাড়াতাড়ি बাজটা সেরে ফে্না যায়, ভাল।'
‘সন্ধ্যারাতে যাওয়া ঠিক হবে না,’ ওমর বলন। ‘ভোরের আগে আগে ছুক্ব, চাদ যখন ডুবতে থাকবে। সকাল সকান তয়ে পড়ে বরং যতটা পারি ঘুমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করব।
'তा মन्দ হয় না।
মধ্যরাতের সামান্য পরে ওমরের গাড়িতে রওনা হলো ওরা। রবিন রাস্তা চেনে। পাশে বসেছে দেখিয়ে দেয়ার জনো। পেছনে বসেছে অন্য দুজন। প্রায় জোর করে সক্গে এসেছে মেনা। সবাই যাবে অ্যাড্ভেপ্টারে, বাড়িতে সে একা বসে থাকতে পারেনি। ঠিক করেছে পার্কর বাইরে গাড়িতে বনে থাক্বে, তেতর पুকবে না।

ওদের পায়ের কাছে ফেলে রাখা হয়েছে হালকা ধাতু দিয়ে তৈরি মইটা। রেডিওর অ্যানটেনার টুকরো যেভাবে একটার মর্যে আরেকটা ঢোকানো থাকে, টেনে টেনে লম্ধা করতে হয়, মইটাও অনেকটা ত্মনি। কিশোরের পাশে সীটের ওপর দুটো শক্তিশানী টর্চ ফেলে রাখা। সঙ্গে নিয়ে ঢুক্বে।

সারাটা পথই প্রায় ঘুমিয়ে কাটান মুনা। এবড়োটেবড়ো পথে ঝাঁকুনি লাগার সময় বার দুই ঠोকা ঢেল মাথার পাশে। একটা ঠোকা তো বেশ জোরে, গোলআলুর মত ফুনে গেছে জায়গাটা। তবে ঢেটা নিয়ে বিশেষ অনুযোগ করুন না সে, ঘুমান্না চালিয়ে সেন।

অবশেষে গাড়ি থামান ওমর। একপাশে পার্কের দেয়াল। অন্যপাশে বড় বড় গাছের মাথা বেরির্যে আছে।
'চকবেই তাহলে?’ 'পপছন ফিরে তাক্টিয়ে জিজ্ঞেস করন রবিন।
‘কেন, এখনও সন্দেহ আছে নাকি তোমার?’ জবাব দিল কিশোর। ‘অক কাজ করো, তুমি"আর মু না বসে থাকো। বनা যায় না, কোন্ বিপদে গিয়ে পড়ি আমরা। यদি অনেক দেরি হয়, মনে করো আটকা পড়়িি কিংবা খারীপ কিছু ঘটে গেছে আমাদের, সোজা চলে যাবে ক্যাপ্টেনের কাছে।’
'তারজন্যে মুসাই তো যথেষ্ট, আমি আর বসে থাকি কেন?'
'না, থাকো। দুজন একসজ্গে থাকলে সুবিধে হতে. পারে। ঘরটা দেখতে যাওয়ার জন্যে আমি আর ওমরভাইই যথ্টে। আরও একটা কারণে তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি না, বেশি মানুষ দেখলে মোষণণো কিপ্ত হয়ে উঠতে পারে।
'আসলে যে নিয়ে যেতে চাও না, সেটা বনো, অত কৈফিয়তের দরকার কি?’ হতাশ কণ্ঠে বলन রবিন। 'ঠিক আছে, নেতার ক্থাই সই।'
‘এখান থেকে নোড়ো না। তাহনে ফিরে এনে আবার খুঁজে বের করতত মুশকিন হয়ে যাবে।'

মইয়ের সাহায্যে দেয়ান টপকাতে অসুবিধে হলো না। গাঢ় অন্ধকার। চাদদ এখনও ডোবেনি, তবে মেঘে ঢাকা পড়েছে। ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে আলো দুকতে পারছে না মাট্তে। আগাছা নেই। ঝরা পাতা মর্মর করছে পায়ের চাপে।
'মইটা আনতে পারবে?' ওমর বলন। 'আমি আগে আগে থাকছি।

সামনে কেউ পড়ে গেলে সামলানোর চেষ্টা কর্ব। ৷ জপ্গের মধ্যে যতঞ্ষণ आiি, 顥 জানা যাবে।'

পাতা এড়িট্যে ষতটা সস্ভব নিঃশব্দে চলে এন ওরা বনের কিনারে। ডানপানা এখানে পাতলা। মেঘ সরে ঢেলেই ফ্যাকাসে চাদের্র হালকা আলো पूকহে পাতার ফাঁক দিয়ে। এ জায়গাটাতে প্রদুর ঝোপ্াড়, আছে। সামনে অক্টুকরো ঘেসোজমি।

টচ নিভিয়ে আগে বাড়তে যাবে ওমর, হঠাৎ ঝোপের ম্যে হড়মুড় করেরে শদ হনো। সর্বনাশ! মোষ না তো! থমকে দাড়ান ওমর। ধড়ান করে আছাছ় খেন কিশোরের হৃৎপিও। আবার টট জ্রেলে ঝোপের দিকে ফেনন ও ওমর। কিছু নেই। আলোটা নিভিয়ে দিন আবার।
‘কিসে করন?’ ফিসফিনিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর। গনা কাঁপছে।
'বুभनाম ना ${ }^{\prime}$
ক্য়ে পা এগোতেই কানের কাছে যেন বোমা ফাটাল বিদঘূটে একটা চিৎকার। ভয়ক্কর অট়হানি।

ওমরের হাত খামচে ধরন কিশোর। 'ও কিजের...’ পরক্ণণে ছেড়ে দিল হাতটা। शড়়েনা! জনাব জেনারেন পুরোপুরি আফ্রিকান ন্যাশনান পার্ক বানিয়ে ছেড়েছে জায়গাটাকে। এরপর কি আসবে? চিতা?’
'রনে অবাক হব না। সিংহ নেই যে তাই বাঁচোয়া।'
"অन্ধকারে চিতাবাঘ সিংহের চেয়েও মারাত্মক।'
নিজেকে লেকানোর কোন চেট্টাই করন না হায়্যোট। ঝুপৰাপ্প শব্দ তুলে ঝোপ থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল মাঠের ওপর দিয়ে। হালকা চাঁদের আनোয় কুৎসিত কুঁজো আর কালো দেখাল বাঁকা পিঠটা। नाফিয়ে नाফিয়ে ছুটছে! ন্সিদিকে তাকিয়ে থেকে ওমর বলন, 'মোষখুলোর মত মানুষবিদ্বেষী নয় ওটা, বাঁচা গেছে।

চাস্গ ঢেনে আস্ত পা কামড়ে কেটে নিয়ে চলে যেত, এটাও ঠিক। आফ্রিকায় শিকার করতে গিয়ে কত ণিকারি যে পা হারিয়েছে...'

সেটা ঘুমন্ত অবস্থায়। জেগে থাকা মানুষকে একা কোন হায়েনা আক্রমণ করার দুঃসাহস দৈখৈৈয়েছে বনে שনিনি।

পা বাড়াল ওমর। পেছনে চনন কিশোর। অবশেষে এনে দাঁড়াল বাড়িটার কাছে। পেছনে বড় বড় গাছের জটনা। শিশিরভেজা চাদের আলোয় সবক্ছি কেমন নীরব, নিথর। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই।

মেমষ্ণলো কই?’ কিশোরের প্রশ্ন।
নেনই তো ভাল হয়েছে, বাঁচলাম। থাকলে তো বিপদ হত। তবে অত নিচিন্ত হওয়ার কিছু নেই। নিশচয় গাছের নিচে'ঘুমাচ্ছে।'

Яभিয়ে চनन ওমর। কয়েক পা বেতে না যেতেই ভয়ানক এক ধাকা দিয়ে কে যেন ছুঁড়ে ফেনে দিন তাকে মাটিতে। তোনার জন্যে দৌড়ে গেল কিশোর।
'মপ!’ উঠে বসল ওমর। 'নোড়ো না! এ জিনিস এখানে থাকবেে কब্পনাও
'কি? তার नाকি?’
"ুঁা, ইলেকট্রিকের তার। ইংন্যাড আর ফ্রান্সের কৃষকরা দেথ্খেি গবাদি পকে আটকে রাখার জন্যে এ রকম তারের বেড়া দেয়।’
'কিন্তু এখানে কেন?'
’য়তো মোষখেোকে আটকানোর জন্যে। রাতে সুইচ অন করে"দেয়া হয়। চুরি করে কেউ यদি ঢুকে তারে শক খেয়ে মরে, দোষ দেয়া যাবে না বাড়ির মালিককে। বেआইনীভাবে ছুকন কেন? ক্রল করে নিচ দিয়ে চলে এসো। সাবধান, মইটায় যেন চোঁয়া না नाগে।
'আপনার কিছু হয়নি তো?'
'না। এক পায়ে সামান্য অকটু ছোঁয়া নেগেছে কেবল। তাতেই এই...'
তারের অন্যপাশে বেরিয়ে আবার উঠে দাড়ান ওরা। খथালা घানের মাঠ। বাড়িটার কাছাকাছি এসে গাছপালার আড়ানে নুকিয়ে পড়ন। গাছের কিনার ধরে সতর্ক হয়ে অগোন।

মইটাকে শক্ত করে বগনে চেপে অগোচ্ছে কিশোর। একটা চোখ রেখেছে মোষের দিকে, কালো বড় কোন ছায়া নড়ে উঠতে দেখলেই দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু দেখা দেন না। কুয়াশার মত হানকা ভাপ উঠছে মািি থেটে। কাছাকাছি মোষ্ণনো থেকে থাকনেও ভাপের জন্যে দেখা যাচ্ছে না।

বাড়িটার কাছে এসে দ̆াড়ান ওরা । মইটা টেনে নম্বা করে দেয়ান ঘেঁষে দাঁড় করান্ ওমর। চানার কাছে পিষ়ে ঠেকেছে শেষ মাথা। কিশোরকে বনন, ‘দেণে আসতে আমার দুমিনিটের বেশি লাপবে না। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে নজর রাখো। এ সময়ে কেউ পাহারায় আছে বনে মনে হয় না, তবু‥নড়াচড়া দেখনেই আমাকে সাবধান করবে।’

মই বেয়ে উঠে গেন সে।
গোড়ায় দাড়़িয়ে খোলা মাঠের দিকে তাক্কিয়ে রইন কিশোর। এত অब্প আলোয় উমুনিছ আর অসমতন জায়গাঔলো স্পষ্ট নয়। রঙটাও নাগছে কেমন ধ্সর। অন্নিচ্চিত ওই आজব आলোয় কোন্ দিক. থেকে खে অলক্ষে রগিয়ে আসবে বিপদ, বোঝার উপায় নেই।

## সাত

টিনের চালায় ওমরের নড়াচড়ার মৃদू খসখস, মড়মড় শব্প হচ্ছে। শিশিরে জেজা পিচ্ছিল̣ টিন। বাতাসও তেজা ভেজা। কনকনে ঠাণা। মুমূর্মু চাদের আলো আরও ফ্যাকাসে হয়ে রসেছে। তারার উজ্জেলতা অকেবারে নেই। বেশির ভাগই দিনের আগমনের সাড়া পেয়ে মুখ লুক্কিয়েছে বিশান আকাশের আঁচলের নিচে, কেবন অতিরিক্ত বড় আর উজ্জৃন তারাওনো এখনও নির্নজ্জের মত টিকে থাকার চেষ্টা করছে কোনমতে।
'দুমিনিট’ বলেছিল বটে ওমর, কিন্তু কাজটা সারতে আরও অনেক দেরি

হয়ে গেন্ন, কারণ জাপদ এড়ানো গেল না।
তাকিয়ে থাক্ত থাকত্তে হঠাৎ শক্ত হয়ে গেন কিশোরের শরীর। বিশান এক্টা কানো ছায়া যেন বেরিয়ে এসেছে বাপ্পের চাদর ফূंড়ে। নড়ছে ওটা। বড় হচ্ছে। অগিয়ে আসছে।

মোষটাকে চিনতে সময় লাগন না ওর। বিশান জানোয়ার। মন্থর পায়ে এগিশ়ে আসছে এদিকেই। ধাড়ী মদ্দাটার বিরাট শিংদূটোও দৃট্টিগোচর হনো। আধোআলোয় তেঙেচুরে বিকৃত হয়ে গিয়ে আরও বড় দেখাচ্ছে শিঙের অবয়ব। মাथা দোনানোর সঞ্গে সক্গে শিংও দুনছে। এখনও ভয়ক্রর হয়ে ওঠেনি ওটা, তবে মনে হচ্ছে কোন উদ্দেথ্য নিয়েই দৃঢ়ায়ে এগিয়ে আসছে এদিকে। পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। আশা করছে, এ ভাবে থাকতে পারনে ওকে চোখে পড়বে না মোষটার।

কিন্তু হতাশ হতে হন্ো ওকে। এগিশ্যেই আসছে দৈত্যটা। মাঝে মাঝে মাथা নিচ্চ করে হ্যাচকা টানে ঘাস ছিতড়ে নিয়ে মুথে পুরছে।

শঙ্কিত হয়ে পড়ন কিশোর। তাকে আরও ভড়কে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ওটা। অই দাড়িয়ে যাওয়া, নাক উँদু করে বাতাসে গন্ধ নেয়ার মাঁনে জানা আছে ওর-ওকে দেখে ফেলেছে মোষটা। মাটিতে খুর দাপান। এগিয়ে আনতে ফরু করল আবার, আগের চেয়ে দ্রুতগতিতে। নাক দিয়ে ঘোৎঘোে শপ্দ বেরোচ্ছে।

আর চুপ থেকে লাভ নেই। হাত নেড়ে ওটাকে থামানোর চেষ্টা করতে নাগন সে। কেউ 兀নে ফেনার ভয়ে চিৎকার করতে পারছে না। নামান্যতম প্রতিক্রিয়া হলো না মোষটার। এগিয়েই আসতে থাকন।

মাথা গরম করন না কিশোর। বড়জোর আর বিশ ফুট দৃতে আছে মোবটা। खোন ফোঁ শদ্দ বেরোচ্ছে নাঁক দিয়ে। যে কোন মুহৃত্তে আক্রমণ করার জন্যে ছুটে আসতে পারে। আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। কিন্তু দৌড় দেয়া হবে এখন আত্মহত্যার শামিন। কয়েকক গজ যেতে না যেতেই ধরে ফেনবে ওকে। অতএব অক্রাত্র যা করণীয় তাই করন সে। মই বেয়ে উঠে পড়ন ওপরে। চানায় বসে নিচে তাকান। মূখ তুঢে ওর দিকে তাক্যেয়ে আছে মোষটা। ধরতে না পারার হতাশায় ফোঁসফোসানি বেড়েছে ওটার।

এখানে থাকাটা নিরাপদ নয়। কে কোনখান থেকে দেখে ফেনবে। ঢালু চানা বেয়ে ওমরের কাছে ঝাইনাইটের ধারে উঠে চলে অন কিশোর।

মচমচ করে উঠন টিন। ফিরে তাকাল ওমর। 'কি ব্যাপার? आমি তো তোমাকে...'
'থাকতে পারলাম না।'
'কেন?'
'আরেকটू হনেই ऊँতিয়ে আনুভর্তা বানিয়ে দিত।'
'কোথায় ওটা?'
'মইয়ের গোড়ায়। ওদিক দিয়ে নামার আশা বাদ দিন।'
'মরতে আসার আর নময় বপন না শয়তান্টা! কিন্তু এখানে তো, থাকা

यাবে না বেশিক্ষণ। আলো ফুটলে কেউ অসে যদি মইটা দেখে ফেলে, কোনও জবাব थাকবে না।

ক্য়েক মিনিট বজে থেকে দেখি কি হয়। চনেও যেতে পারে। আপনার काজ হनো?'
'ना।'
কেन?
'ঘষা, ঘোনা কাঁচ। ট্ট জেনে চেষ্টা করেছি। কিছুই দেখা, যায় না। এখন আর কিছু করারও নেই। পালাতে পারনে বাচি।’

দেঝে আসি। নিচে নামতে তু করল কিশোর। মািি দেখা যেতে থেমে শিয়ে জানান, "দাঁড়িয়েই আছে!' ফিরে এল ওমরের কাছে। 'আমাকে দেてে ফেনেছে তো, দুচারটে তুতোগ্গাতা না দিয়ে যেতে মন চাইছে না।'

ইচ্ছে করছে চাবরে সিধে করে দিই, মোষের বাচ্চা মোষ!' দিগন্তের দিকে তাকান ওমর। পরিষ্ষার হয়ে আসंছে পুবের আকাশ।
‘‘ধটা কাজ করা যায়।'
‘বनো?
মইটা তুলে आনি। চালার অন্যপাশ দিয়ে নেমে যাব। মোষটা দেখতে পাবে না। গন্ধ পেয়ে ছুটে আসার আগেই রকৃদৌড়ে চনে যেতে পারব বনের মধ্যে।

ভেবে দেখল ওমর। 'কাজ হলেও হতে পারে। তবে ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। দেथি আরও দুতিন মিনিট অপেফ্মা করে...

ठिक এই সময় কানে এन অঞ্জিনের শদ্দ।
'কপ্টার!’ রোটরের ঘটঘট 'घট়ট শঝ্টটা চিনতে ভুন হনো না কিশোরের।
‘বাহ্, চোনোকনা পৃর্ণ হলো ড্রতকণে!’ আকাশের দিকে তাক্কিয়ে মুখ বাকান ওমর। 'নিচে মোষ, ওপরে কপ্টার, ওদিকে আলো ফুটছে...ক্প্টারটা এখন এদিকে এলেই হয়। রত ভোরে শীতের মধ্যে দুজন মানুষকে চানায় ৮য়ে থাকার দৃশ্যটা নিচয় চমৎকার লাগবে পাইলটের কাছে। নেমে দৌড় দেয়া ছাড়া আর কোন প্ধ দেখছি না। দেণো, তাড়াহড়োয় পিহনে গিয়ে চানা থেকে পড়ে যেয়ো না আবার। আরেক বিপদ বাধাবে।

হানকা মই, বেয়ে ওঠার চেয়েও নামাটা কঠিন। ৮্কনো হনেও এক কথা ছিন, তেজা চানায় হাত যায় পিছনে। আঙুন ছুটে গেলে ষপ্পাস করে বালির বস্তার মত পড়তে হবে কঠিন মাটিতে। মইয়ের ধাপে দ্রুত পা রাখত্ত গিয়ে আরেকটু হলে ফেনে দিচ্ছিন ওটা কিশোর। শব্দ হর়ে গেন। ঝট করে ফিরে তাকাতে চোখে পড়ন কিছৃদৃরে আরেকটা মোষ। নিপিন্তে জাবর কাটছিল, শদ্দ তনে সতর্ক হয়ে গেন। তবে ওর দিকে নজর ন্নই মোষটার। হেনিকৃ্টারের শব্দে কান‘খাড়া করেছে হয়তো। অবশ্য বনা যায় না কিছুই। ওর গন্ধও নাকে যেতে পারে।

মুহৃর্ত পরে আরেক বিপদ। আচমকা ঘাসের মাঠে একনারি আনো জুলে

উঠে একটা ইংরেজ্জি L অক্ষর রচনা করল। মইয়ে পা রেখে বিমৃত্রের মত সেদিকে তাক্যে রইল কিশোর। ওজুলো কিসের আলো বোঝার বুদ্ধি হয়ে গেছে বহুকাল আগেই, ল্যাড্ডিং লাইটস। অন্ধকারে হেনিকপ্টার নামানোর জায়গা নিদ্দেশ করার জন্যে তৈরি হয় ওরকম আলোকমালা। বিপদের ওপর আরও বিপদ। প্রাসাদের দিক থেকে ভেসে এল গাড়ি স্টার্ট নেবার শক্র।

আবার চানায় উঠে পড়ন কিশোর। শব্দ না করে তুলে আনল মইটা। ঠেলে দিন ওমরের দিকে। ওটা নিয়ে ওমর চনে গেল ঘরের আরেকপ্রান্তে। ডেকে বলন, 'জनদি অসো!’

ভেজা চানায় কয়েকবার করে পিছনে পড়তে পড়তত অনেক কৃ্টে ওমরের কাছে অসে পৌছল কিশোর। দুই পাশের দুটো মোষের একটাকেও চোধে পড়ছে না এখান থেকে। তবে ওબুলো যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সরে গেলে চোখে পড়ত।

মাটিতে নেমে ওমর বলন, '،எটা ফেলে যাওয়া যাবে না।' ছোট করারও সময় নেই। ওভাবে খোলা অবস্থায় হাতে নিয়েই দৌড় মারল গাছের জটলার দিকে।

ছুটতে ঘুটতে কিশোর কান খাড়া করে রেখেছে কখন ঐনতে পাবে ঘাড়ের বেছনে খুরের শব্দ। কিন্তু গাছের ভিড়ে দুকে যাওয়ার পরেও শোনা গেন না। হুাপাত নাগল জোরে জোরে। ছোটা বন্ধ করে দিল।
'তার দেখে হেঁটো,' সাবধান করল ওমর। ওর চোখেই প্রথম পড়ন ওটা। ক্রুল করে পার হয়ে এন নিচ দিয়ে। 'মইটা ঠেনে দাও। লাগিয়ে দিতয়ো না কিन্তু ;

কিছুটা সময় পাওয়া গেছে। মই ছছাট করে ফেনন কিশোর। তাররর ওপর দিয়ে বাড়িয়ে দিল ওমরের কাছে। তারপর নিজ্জেও ক্রুল করে চলে এল অन্যপাশে।

এখনও দেখা নেই কোন মোষের। তারমানে পিছু নেয়নি। আসবে না আর।

সামনে খ্থোলা মাঠ। আলো বাড়ায় ধৃসর লাগছছ। এঞ্জিনের শব্দে বোঝা यাচ্ছে আরও নিচে নেমে এসেছে কপ্টার, তবে গাছপালার জন্যে দেখা যাচ্ছে না এখনও।
'কি করব?' জিজ্ঞেস করল কিশোর,-‘বাড়ি যাব?’
'মাথা খারাপ! এ রকম একটা সুযোগ পাওয়ার পর? শেষ না দেখে যাচ্ছি না আমি। এখানেই থাক্ব।

গাছের জ়াড়ালে লুকিয়ে ল্যাডিিं ফীল্ডের দিকে তাক্য়ে রইল ওরা। প্রাসাদের দিক থ্শেকে আসছে সেই পুরান্ন ল্যাড-ঢোজারটা।
‘প্রত্মিহৃর্তেই মজা বাড়ছে,' ওমর বলল। 'এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়। ক্টারের শ্ব খনেই স্টাট নিয়েছে গাড়ি। দেখা করতে আসছে কেউ পাইনটের সঙ্গে। কি মনে হয়? কোন্খান থেকে গল কন্টারটা?’
'ওদিকে তো পীজমো বীচ।'

## ＇তাহনে ওখান থেকেই আসছে।＇

‘এখানেই নামবে ওটা，কোন সন্দেহ নেই। দামী জিনিস নিয়ে আসেনি তো？
＇নামলেই বোঝা যাবে।＇
ঘরের চতুর্থ প্রান্তটার কাছে এসে থামন ল্য়াড－রোভার，ওই ধারটায় ぃকবারও যায়নি ওরা। এক্টা মোষকে বেরোতে দেখা গেল। সেই মদ্নাটা， কিশোরের পিছে নেগেছিন বেটা，গাড়ির শক্দে কিংবা তাড়া খেয়ে আগের জায়গা থেকে সরে এসেছে। চলে গেন ঢোনা মাঠের দিকে। মানুষের গনা খনে বোঝা গেন গাড়িতে দুজন লোক আছে। বড় দরজজাটা てোনার ঘড়ঘড় आওয়াজ হনো। নামার সময় গাছপানার ফাঁंक দিয়ে পনকের জন্যে হেনিকন্টারটা নজরে এল ওমরের। তারপরই অদৃশ্য হয়ে গেল ঘরের আড়ানে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না।
＇যাক，শেষ পর্যন্ত নিরাশ হতে হনো না，＇ওমর বনন।＇घরেই ঢোকান ক্টারটাকে। চিক পথেই অগোচ্ছি আমরা।＇

ছাউনির দরজা বন্ধ হওয়ার শপ্দ হলো।
প্রাসাদের দিকে ফিরে চলন ন্যাড－রোভারটা।
＇পাইনটকে তুলে নিতে এসেছিন গাড়িটা，＇বনন ওমর।＇মোষের ভয় সবার জন্যেই।
＇হারি আর ডুগান বাদে।＇
＇আমার তা মনে হয় না। তাহলে রাইফেন রাখে কেন সঙ্গ？’’
‘অক ঢিনে দুই পাখি মারার জন্যে। মোযের আক্রমণও ঠেকানো যাবে， বাইরে থেকে কেউ চুরি করে ছুকতে গেলে जেই নোক রাইফেন দেথে ভয় পাবে，ঢেকার আগে দশবার চিন্তা করবে।＇

আলো আরও বেড়েছে। আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। থেকেও নাত নেই আর। গাছের আড়ালে আড়ালে দেয়ালের দিকে অগিয়ে চনন দুজনে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেয়াল টপকে নেমে এন অন্যপাশে। দ্রুত চোখ বোনান পথের এদিক ওদিক। কাউকে দেখা গেল না। গাড়িটা থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে নেমেছে।

উদ্দিম হয়ে অপেকা করছে মুসা আর রবিন। ওরা কাছে যেতেই জানানা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিন মুসা，‘ওমরভাই，আপনি বনেছিনেন বিশ－পচচিশ মিনিটের বেশি নাগবে না？’

আমি কি করব？কিশোরকে পছন্দ হয়ে গেন একটা মোষের। ওর ওপর শিঙের ধার পর্খ করতে এসেছিল। কিন্তু কিছুতেই রাজি হলো না কিশোর। নিরাশ করল বেচারাকে।’
‘ছাউনিটা কি সত্যি কপ্টারের ঘর？’ জানতে চাইন রবিন।
＇永।

## আট

বাড়ি ফিরে আগে কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে নিল সবাই। তারপর অফিনে গিয়ে আলোচনায় বসল। এরপর কি করা উচিত সেটা নিয়ে প্রত্যেকেরই কোন না কোন পরামর্শ আছে, কিন্তু কোনটাই মনঃপৃত হলো না কিশোরের। যেমন মুসা বলन, ‘মরা তো এখন জেনেই গেলাম জেনারেল ডুগান কোন অপরাধের সঙ্গে জড়িত। পুলিশকে বনে হাতে হাতকড়া পরিয়ে ফেললেই शয়।'

কিশোরের জবাব, "ডুগান সাধারণ চোরছ্যাচড় নয়। शাতকড়া পরাতে হনে তার বিরুদ্ধে জোরান প্রমাণ দরকার। নইলে শেষে বিপদে পড়তে হবে আমাদেরই।

রবিন বনन, ‘ওদের পাইলটস নাইসেন্স আছে কিনা থ্যোজ নেয়া যেতে পারে। यদি না থাকে, হেনিকপ্টার ওড়ানোর অপরাধে কেস ঠুকে দেয়া যায়।'

তাতেই বা কি হবে? বড়জোর কিছু টাকা জরিমানা দিত়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে চলে আসবে আদালত থেকে। তা-ও দেয়া লাগবে কিনা সন্দেহ। বাড়িতে হেলিক্টার থাকতেই পারে, সেটা দোষের কিছু নয়। সেটা যে য্যারিই চালায়, প্রমাণ করবে কে? সেজন্যে ওডাানোর সময় হাতেনাতে ধরতে হবে। আজ ভোরবেনা কপ্টারটাকে কে উড়িয়ে নিয়ে এন, দেখিনি আমরা। হারি না হয়ে পাইনট অন্য কেউও হতে পারে। তার হয়তো নাইনেস্গ আছে। দেখিয়ে দেবে। হেনস্থা করার জন্যে ত্খন উল্টো আমাদের বিরুদ্ধেই কেন לুকে দিতে পারে ডুগান।

তাহলে ধরা যায় কি করে ব্যাটাদের? এক কাজ করতে পারি, পার্কের ওপরে পপ্পেন নিয়ে চক্কর দিয়ে দেখতে পারি হেলিকপ্টারটা নিয়ে বেরোয় কिना ।
‘এটা কোন বুদ্ধিই হলো না। ঘন্টার পর ঘন্টা একটা বাড়ির ওপর প্লেন নিয়ে চক্কর দেবে আর ঢেটা ওবাড়ির মানুষের চোখে পড়বে না, এ হতেই পারে না। নন্দেহ করবেই। দেখা যাবে তখন আর ছাউনি থেকে বেরই করন না কপ্টারটা।
'তাহলে বরং,' মুনা বনল, 'পার্ক पুকে জঙ্গল লুকিয়ে বসে থাকি। দেখব কে কন্টার নিয়ে বেরোয়।'

ততাতেও কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। ক্তদিন বসে থাকবে? কপ্টারটা কবে বের করবে কে জানে? আজ করতে পারে, দুদিন পর করতে পারে, আবার এমনও হতে পারে মাসখানেক বেরই করলল না। খুবই অনিপ্চিত। তার ওপর রয়েছে মোষের নাক। দেখা যাবে, গন্ধ পেয়ে ঠিক খুর্জে বের করে ফেলেছে আমাদের। জঙ্গলে মোষ ছাড়া আর কোন্ জানোয়ার ছেড়ে দিয়ে রেখেছে ডুগান, তা-ও জানি না। বাঘও থাকতে পারে, কে জানে!'
‘খালি তো ছিদ্র বের করহ!’ রেগে গেল মুসা। ননিজেই বলে ফেলো না তাহলে কি করা উচিত?’

ওমরের দিকে তাকাল কিশোর। ইজিচেয়ারে হেনান দিয়ে বসে ছাতের দিকে মুধ তুলে একের পর অক বোয়ার় কুণনী রচনা করে চলেছে সে। 'ওমরভাই, আপনি কি বলেন?’

आস্ডে করে ঘাড় ফিরিষ়্ে তাকান ওমর। 'তোমার যুক্তিওনো ঠিকই আছে। আমি বরং ডুগানের দাওয়াতটা নিয়ে ফেনি। দিনের আলোয় তার সঞ্গে সক্গে ঘুরে, কথ্থা বলে দেখে আসতে পারি কোন সূত্র বের করা যায় किना।
'আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছি,' একমত হয়ে বলল কিশোর। 'আপনি রবিনকে নিয়ে চলে যান।
‘আমি কেন?’ রবিনের প্রশ্ন।
মুসা তো বেতেই পারবে না, তাকে চিনে ফেলবে হ্যারি। আমারও যাওয়া ঠিক হবে না। এ ধরনের বড় ক্রিমিনানদের নজর খুব কড়া থাকে, সন্দেহ বেশি। आমি ছদ্মবেশে ছিনাম ঠিক, কিন্তু চেহার়ার মিন ধরের ফেনতে পারে। বুঝে ফেনবে পুরুষমানুষ মেয়ে সেজেছিলাম। ওইসব রিক্কের মধ্যে যাওয়াই উচিত হবে না।

সাতরাং সেদিন দুপুরে খাওয়ার পর রবিনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ন ওমর।
ক্রিশোর আর মুনो অফিস.পাহারা দিতে লাগল। চপচাপ বসে না থথকে ইয়ান ফ্যেচারকে ফোন করে তদন্তের অগ্রগ্গতি কত্যানি কি হয়েছে, বিস্তারিত জানাল কিশোর। ক্যাপ্টেনও অকমত হনেন, আরও জোরাল প্রমাণ পাওয়া না শেনে সরানরি গিয়ে হানা দিতে পারবেন না ডুগানের বাড়িতে। নতুন আর কোন ডাকাতি হয়েছে কিনা, থোঁ নিন কিশোর। অনুরোঁ করল, কোথাও ডাকাতি কিংবা ছিনতাই হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন ধবরটা ওদের জানানো হয়।

ওদিকে ডুগান প্রার্কের সামনের গেটে যখ্ পৌছন ওমরের গাড়ি, বিকেন চারটট বেজে গেছে। গেটে ঝোলানো নোটিশটার দিকে আঙ্রুন তুনন রবিন, ‘ওই দেখুন, আজ বিশেষ কারণে সাড়ে চারটায়ই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পার্ক।'

তারমানে মাত্র কয়েক মিনিট দেখার সময় পাব,' ওমর বলন। দেরিই করে ফেননাম। আরও আগে আনা উচিত ছিন।'

গেট পাহারা দিচ্ছে জুনু যোদ্ধা। ও যে আনলে জুন নয়, জুনু সেজেছে, সেটা বৃねতে দূবার তাকানো নাণে না। গেটের পালে তিনটে গাড়ি পাক করা । দর্শকদের। ওওুনোর পাশে নিজের গাড়িটা রাখন ওমর। নেমে এগিয়ে গেন গেটের দিকে।

আসেগাই হাতে এগিয়ে এল নকল জুনু। নোটিশটা দেখিয়ে ওমর জিজ্ঞেস করন, 'সত্যি সাড়ে চারটায় বন্ধ হয়ে যাবে?'
"श্যা, স্যার।
'জেনারেল ডুগানের দাওয়াত পেয়ে ব্যক্তিগত কাজ্জে যদি এসে থাকি, ত়াহলেও থাকতে পারব না?’
‘সেটা, স্যার, জেনারেলের ইচ্ছের ওপর নির্ডর করছে। নামটা, স্যার, श्लीज?'
'ওমর শরীফ। গাড়ি নিয়ে पুকব?’
'না, স্যার। দর্শকদের প্রাইভেট কার পার্কে ঢোকানো নিষিদ্ধ। অসুবিধে নেই। আপনাকে, নিতে গাড়ি আসবে।'

গেটের পাশের অকটা ঘরে ফোন করতে চলে গেছে প্রহরী।
ওমরের পাশে এরে দাঁড়াল রবিন। 'কি মনে হলো? নোকটা জুন?’’
'জুনু না কদू! আস্ত ভাঁওতাবাজি! আফ্রিকান সেজেছে। আফ্রিকান পার্কের নক্ল বানিয়েছে। এ সব দেখিয়ে বাচ্চাদেরই せধ্রু মজা দিতে পারে।'

ফিরে এল প্রহরী। ‘গাড়ি আসছে, স্যার।’ গেট খুনে দিন।
দুটো টিকেট কাটন ওমর। মিনিটখানেকও অপেক্মা করা লাগল না। গাড়ি আসতে দেখন। সেই ল্যাড়-রোভারটা। ড্রাইভ করছে ন্বয়ং ডুগান। আজ তার পাচে হ্যারি নেই।

হানিমুণ্খ গাড়ি থেকে নেমে এন ডুগান। 'আরি, আপনি! নাম শুনে বুねতে পারিন্।। সৈদিন আপনার নাম জিজ্ভেস করতে ভুনে গিয়েছিনাম।
‘শেরি খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছিলেন, মনে আছে?’
'নি‘চয়ই। आলুন आলুন।' রবিনের দিকে তাকিয়ে মাথা কাত় করে ইभ্সিত করল, ‘রजো। গাড়িতু ওঠো।
‘ওর নাম রবিন মিনফোর্ড। আমার বন্ধু।’
‘ও তাই নাকি? পরিচিত হয়ে খুশি ইলাম। এসো। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করে নাভ নেই।’

গাড়িতে 'উঠঠ কিছুহ্ষণ চুপচাপ থাকার পর ওমর জিজ্ভেস করল, 'পার্কটা চানানো নি‘চয় আপনার হবি?’
 কোন শখ করার উপায় আহে নাক্ মানুষের? ট্যাক্সের যা বোঝা, ঘরবাড়ি দখढে রাখাই হয়ে গেছে মুশকিল। এতবড় রক্টা জায়গার খালি খালি ট্যাক্স দেব? ভাবতে গিয়ে মাথায় এল বুদ্ধিটা। মরে হলো, জঙ্গন আছে, প্রচুর ঘান আছে, ছোট্যাট একটা নকন ন্যাশনান পার্কই বানিয়ে ফেনি না কেন? খরচটা তো উঠে আসবে। একজন গার্ড আর একজন টিকেট সেলার রেখে চালু করে দিলাম। কোন কাজ্জকর্ম নেই, বসে থেকে সময় কাটে না, তাই গাইড-কামহোয়াইট হান্টারের দায়িত্টা আমি নিজেই নিয়ে নিলাম। ল্যাড-রোভার়ে করে দর্শকদের নিয়ে ঘ্রের বেড়াতে বেশ আনন্দ পাই।’
'গেটে নোটিশ দেখলাম সাড়ে চারটেয় বন্ধ। এত তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেন?
'সব সময় না। বিশেষ কিছু দিনে। যেদিন আমার জরুরী অন্য কাজ থাকে। দুটো কাজ তো আর একসঙ্গে একা সামলান্না স্ভব নয়।'
'আজ কি তাহনে কিছু বিশেষ দিনের একটা?'
‘হ্যা। হ্যারি থাকলেও পার্কটা আরও কিছুহণ থোলা রাখতে পারতাম।

বাড়ির গেটের কাছে. পৌছে গেল গাড়ি। প্রায় দুশো বছর আগের স্টাইলে বানানো পুরানো প্রাসাদ।

গাড়ি থামিয়ে নেমে গেল ডুগান। 'আসুন। ভেতরের দর্শকদের দনে যাওয়া नাंগবে না। ওরা আর থাকবেও না বেশিক্ষণ।’

পथ দেখিয়ে ওদের নিয়ে চলন জেনারেন। সুন্দর আসবাবে সাজানো একটা হন পার করে, করিডর দিয়ে নিয়ে অন বড় বড় ফ্রেঞ্ম উইনডো नাগানৌা অকটা ঘরে। অকদিকের বড় দরজা দিয়ে ছোট রকটা চতুরে বেরোনো যায়। এখান থেকে পার্কের বেশির ভাগটাই চোখে পড়ে। পাথরে বাধাই ছোট চত্রর, সাদা দুনকাম করা তিন ফুট উঁদু দেয়ান দিয়ে ঘেরা । ছোট ছোট টবে রাখা কয়েক্টা ফুলগাছ। বসে চা খাওয়ার জন্যে চেয়ার-টেবিন আছে।
'বসে পডুন। আমি শেরি নিয়ে আসছি। দেরি হবে না।' চেয়ার দেখিয়ে রবিনকেও বসতে বনল ডুগান। 'তুমি তো শেরি খাবে না?’

মাথা নাড়ন রবিন।
'তাড়াহড়া থাকনে আজ থাক,' ওমর বনন। 'আরেকদিন নাহয় আনা यাবে।'
'আরে না না, বসুন। একদিন কেন, যতদিন খুশি আসবেন। আজ যখন চলেই অসেছেন, বসে যান।'

র্রপার টটতে করে শেরির বোতল আর গ্গাস নিয়ে এন ডুগান। রবিনের জন্যে অকটা সফট ড্রিংকস। দুটো গ্মাসে শেরি ঢেলে নিয়ে একটা দিল ওমরকে, আরেক্টা নিজে। গ্লাস তুলে বলন, ‘‘ড হেন্থ্। $\cdots$ তা জায়গাটা কেমন লাগছে আপনাদের?’

গ্গাসে চুমুক দিয়ে ওমর জবাব দিন, 'ভান। খুব সুন্দর।'
‘এই সুন্দরটা টিকিয়ে রাখতে যে কি কম্ট করতে হচ্ছে আমার বনে বোঝাতে পারব না। বাপ-দাদাদের আমলে তারা অত কষ্ট করেনি। আমার বাবা যथন মারা গেল, জায়গাটার মালিক হনাম आমি, বকেয়া ট্যাব্সের বহর দেথে তো মনে হলো ফেনে দিয়ে পালাই। যাক নষ হয়ে। অনেক ভেবেচিন্তে মনবে বোঝালাম, এত্ড় একটা জায়গা এ ভাবে নষ হবে? তারচেয়ে কিছু রকটা ব্যবস্থা করে দেখি না কেন? হাজার হোক বাপের ভিটা। শেষ বয়েনে আবার কোথায় গিয়ে মাথা তঁজব? পরীক্ষামৃনকভাবে কিছু জানোয়ার অনে দিলাম ছেড়ে। দেখি, ব্যবসা মন্দ না, নোকে আजে দেখার জন্যে। শেষে পুরোদশ্শুর পার্কই বানিয়ে ফেননাম। আরও জনোয়ার আনাচ্ছি আফ্রিকা থৈকে। আস্তে আস্তে ভরে ফেলব। যত জাতের জানোয়ার আনা সষ্ব, নিয়ে জাসব।' হাসন ডুগান।

প্রথম থেকেই একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে রবিন, কোনভাবেই জেনারেলের হাসি মোছে না, মাগে নেগেই থাকে।

ভান বূদ্ধি,’ ওমর বনन। ‘जর্দম নতুন आইডিয়া।’
‘‘্রক্ম নতুন বলা যাবে না। প্রাইভেট পার্ক আরও আছে। আার পুর্রানো

আমলে তো এ রকম বাক্তিগত চিড়িয়াখানা বহ রাজাবাদশা আর জমিদারদের ছিন। যদিও পাবলিক<ে দেখতে দেয়া হত না সেওলো।'

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে রবিনের দিকে তাকান ডুগান, ‘কি বিরক্ত নাগছছ? ভান কथা, তোমাকে আগেও মনে হয় কোথায় দেখেছি?’
'ওই তো সেদিন, প্লেনে, আমিও ছিনাম।'
‘প্পেনে যে দেখেছি সে তো মনেই আছে। তারও আগে কোথাও?’’
'কি জানি!'
'আমার শ্মৃতিশক্তি কিন্তু খুব ভাল। কারও চেহারা একবার দেখনে আর ভুनि না। যাকগে, ভাবনেই বেরিয়ে পড়বে কোথায় দেখেছি।' টেবিলে গ্নাসটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে ওমরের জুতোর ওপর চোখ পড়ন ডুগানের। বাহ্, ভারি সুদ্দর তো? কোথেকে কিনলেন?'
'রকি বীচের একটা দোকান থেকে।’
বেশি দামী?’
'না না, একেবারেই সস্তা।'
'চামড়ার সোন নাকি?'
'না, র্বারের। তনার খাঁজগুলো খুব বড় আর গভীর, যত পিচ্ছিন মাটিই হোক, কামড়ে থাকে। আছাড় খাওয়ার ভয় নেই। এ জন্যেই কিননাম।' পা ঘুর্রিয়ে জুতোর তনাটা দেখিয়ে দিন ওমর।

কাত হয়ে ভানমত দেখে মাথা ঝাঁকাল ডুগান, 'ঘ্যা, ভাল।' ভুরু নাচান বোতলের দিকে ইঙ্গিত করে, 'দেব আরেক গ্লান?’'
'ना না, অনেক ধन্যবাদ।' घড়ি দেখল ওমর। 'আজ আলাপ করে গেনাম। আরেকদিন এসে আপনার পার্ক দেখব। সময়ও শেষ। আপনার কাজের কতি করাটা ঠিক হবে না।'
'যখন খ্শি চনে আসবেন। আপনারা আমার চ্পেশাল নেস্ট।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ান ডুগান। 'হ্যারিটা তো এন না। চনুন, ঢেটে দিয়ে আসি আপনাদের।

প্রাসাদ থের্কে বেরোনোর পথে কাউকে দেখা গেন না। সাড়ে চারটার বেশি বাজে। দর্শকরা সব চলে গেছে এ্রক্ষণে।

## নয়

'গাধা মনে হচ্ছে আমার নিজ্ৰেকে!’ রবিন বনন। ‘ণত ভান ব্যবহার, অত খাতির-যত্ন, ভদ্রলোকের ওপর যে ঔু্তচরগিরি করছি আমরা এটা ভাবতেই এथं नজ্চा नाগছে।'
'ঠিকই, গাধাই,' গাড়ি চানাতে চানাতে তিক্তকণ্ঠে জবাব দিন ওমর। রাস্তার ওপর চোখ।
'মানে?’ ওমরের কथার টেরা ভभ্গিটা ধরতে পারন রবিন। ‘এখনও সন্দেহ কর্নেন্য় ড্রানকে?'
'না করার কোন কারণ ঘটেছে? আমরা তার ওপর চোখ রাখছি বলে তোমার নজ্জা নাগছে, কিন্তু আমার তো বিশ্ধাস সে-ই আমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছে। কাছে থেকে ভালমত দেখার জন্যে অত খাতির করে আমাদের ডেতরে ডেকে নিয়ে গেছে। আর গাধার দৃলের গাধার মত আমরা গিয়ে তার ফাঁদে পা দিয়েছি।’
'আমি আপনার কথ্থা বুঝতে পারছি না!'
রাস্তার কিনারে নিত্যে গিয়ে গাড়ি থামিয়ে দিন ওমর। ফিরে তাকান রবিনের দিকে। আমাদের ওই মহামান্য ভৃতপৃর্ব জেনারেনটি এখনও আমাদের আসন পরিচয় জানেন না, কিন্তু আমাদের উদ্mেশ্য যে বুঝে ফেনেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর জন্যে আমি নিজেই দায়ী। ফিরে গিয়ে আগে আমার মাথাটা পরীকা করানো দরকার।
'কি করে জানन?'
‘ও এখন জেনে গেছে ভোরবেনা কপ্টারেরে ছাউনির কাছে বে সিয়েছিন। এটাও নিশয় অনুমান করে ফেলেছে তেদিন আমরা ইচ্ছে করে পার্কে নেমেছিনাম, ক্যাশ ন্যাড কিংবা কোনরকম দুর্ঘটনা ছিন না ওটী।
'কি করে বুঝান আপনি গিয়েছিনেন?’
‘‘ত আগ্রহ নিয়ে আমার জুতো দেখন কেন, কি মনে হয় ততামার? আর आমি গাধাও কোন ভাবনাচিন্তা না করেে অকেবারে সোনসহ দেখিয়ে দিয়েছি। পরে যখন ভাবলাম, ওর মত একজন মানুষ অতি সাধারণ একজোড়া জুতোর প্রাত এত আগ্রহ দেখান কেন, স্পষ্ট হয়ে গেন সব। আমার জুতোর সোন দেখে শিওর হতে চেয়েছে সেi'
'কি শিওর হবে?’
'মাথাটা কি তোমারও আমার মত ওুবনেটট হয়ে গেছে নাকি? কেন সোন দেখতে চেয়েছে এখনও বুঝতে পারছ না?’

ষীরে ধীরে মাথা নাড়ন রবিন।
‘শোন্যা, ছাউনির আশেপাশের মাটি ভিজে সিয়ে নরম হয়ে ছিন বোধহয়, কাদা ছিল, অন্ধকারে খেয়ান করিনি, তাতে পা দিয়ে ফেনেছি। মাটিতে বসে গেছে জুতোর ছাপ। জেটা নক্ষ করেছেন তোমার মহামান্য জেনারেন। এখন তিনি জেনে গেছেন চুরি করে ওখানে কে হাজিরা দিয়েছিন। সুতরাং তার আতিথেয়তায় মুষ্ধ হয়ে চোরের খাত থেকে তার নাম কেটে দেয়ার কোন মানে নেই। ভয়ঙ্কর নোক ও। আগেই てেয়ান করা উচিত ছিল আমাদের। ওর মত একজন শক্রুকে এ ভাবে ছোট করে দেখা মোটেও উচিত হয়নি আমাদের। এর জন্যে পস্তাতত হতে পারে। কেন মাথা পরীষা করাতে চাই বুঝতে পারছ?'

গাড়ি আবার রাস্তায় তুনে আনन ওমর।
খানিকফণ চুপ থেকে রবিন বলন, 'আমি তো চমকেই সিয়েছিলাম যখন বলন আমাকে কোথাও দেখেছে।'
'কোথায় দেখেছে সেটাও বুঝে গেছি আমি। নীলাম হাউসে। চীনামাটির

পাত্রটা কেনার দিন। বনন না, রকবার যে চেহারা দেখে সে, জীবনে ভোনে না? ঠিকই বলেছে। অপরাধ এমন রক্টা জিনিস, করতে করতে শেয়ানের মত ধৃর্ত হয়ে যায় এক সময়কার বোকারাও, মাথার পেছনেও অদ্শ্য চোখ় গজির্যে যায়, আর জেনারেন তো এমনিতেই বুদ্ধিমান। আমাদের পরিচয় বের করতে তার মোটেও সময় নাগবে না। তারপর কি করবে জানি না। পাতनা বরফের ওপর এখন দাঁড়িয়ে আছি আমরা।' অসমতন কাচা রাস্তার এক্টা ছোট ঢিবি এড়ানোর জন্যে বায়ে কাটন ওমর। গাড়ির ন্াক আবার जোজা করে বনन, জৈনোরেন ডুগান কোনখান থেকে বিপুন টাকার জোগান পাচ্ছে। পার্কের নোক দেখানো ব্যবনা থেকে রত টাকা আসার প্রশ্নই ওঠে না। আজ দিন ভান, বিকেলের দিকেই সাধারণত বেড়াতে বেরোয় লোকে, পার্কে ভিড় বেশি इওয়ার ক্থা। কিন্তু কটা গাড়ি দেখ্াাম? মাত্র তিনটে। একেকটাতে यদि দूজন করেও দর্শক এলে থাকে, তাহনে হয় ছয়জন, টিক্টেটের দাম তিরিশ ডলার। এই হিলেবে মানে কত আসে দেথো। এ টাকায় অত বড় বাড়ির

'«টকাটা অবশ্য আমারও নেগেছে।' ঘরতুোতে যে পরিমাণ আনবাব आর সৌখিন জিনিসপত্র, যে ভাবে সাজানো, কোটি কোটি টাকার মালিক হনেই কেব্বন সষ্যব।'

永। आরও এক্টা সন্দেহজনক জিনিস দেখেছি ওর বাড়ির ছাতে, এয়ারিয়ান। ঢিভি অ্যান্টেনা নয় ওটা। দামী কোন রেডিওর, কন্টারের নজ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে। নাধারণ অকজন নাগরিকই যদি হবে, যে ট্যাক্সের বোঝা সামান দেয়ার জন্যে নিজের বসত বাড়িকে পার্ক বানাতে বাধ্য হয়েছে, তার বাড়িতে রত आধুনিক ইনেক্ট্ৰনিক য়্ত্রপাতি কেন? কি দরকার? আর ওখ্েোর খরচই বা জোগাড় করে কোথেকে? অতে করে কি এক্টা কথাই প্রমাণিত হয় না, বড় ধরনের কোন অপরাধ করে চলেছে সে, আর সেসব


রক্ম না হয়ে পারন না রবিন।
‘অতএব,' বলতে লাগল ওমর, 'আমদের মত অপরিচিতজনকে খাতিরযত্ন করাটা মোটেও অস্বাভাবিক ছিন না। আমরা স্পাই কিংবা ডিটেকটিভ গোছের কিছু, এটা বুঝে ফ্রেনেছে নে। সতর্ক হয়ে গেছে। হ্যারিও আজ বাড়িতে নেই। তাড়াতাড়ি পার্ক বন্ধ করে দেয়ার পেছনে নিচ্চ কোন কুতনব आছে।
'কি কুমতনব?'
জানি না। ডাকাতিও হতে পারে। ডাকাতি করে এনে মান লুকাতে গুলে দর্শকদের চোখে পড়বে ঢহলিক্্টার, তাই আগেভাগেই বন্ধ ঘোষণা দিয়ে বের করে দিয়েছে সবাইকে।'

ওমরের অনুমানই যে ঠিক, র্কি বীচে ফিরে অফ্সে ছেকতেই সেটা বোঝা গেন । মুনা আর কিশোর নেই। অক্টা নোট নিখে টেবিনে চাপা দিত়ে রেখে গেছে কিশোর। তাতে লেখা:




 বাজতে তিন মিনিট বাকি। आমি आর মুনা ব্পেন নিয়ে ডুগানের পার্কে নজর রাগতে यাম্ছি।।বিশ্লে।।
 বाড়़ক্রে দিয়ে বলन, ‘পড়़!!’

 ছিনেন মহামান্য নর্ড, ডাকাতের দোসর হারি তঋন নিয়ে লুটপাটে ব্যু रॉयुजছ

ছয়েতে ঢাকাতির সময় প্রয়োজন পড়েনি। পরে বের করেরেছ, আমরা চনে आगার পর।
'চাनाबে बে?'



 না আলে। आমরা চढে জাসার পর হেনিক্চার বের করেছে হারি।
‘এथन তাহনে কি কর্য?’’






'জোর করে নামায়নি ঢো?’ রবিনের কৃণ্ধে শপ্পার ছোঁয়া।


## দশ

বলে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে উঠ্ঠেছু ক্শোর জার মুনা, এই সময় যেন

 प्रיणशाতে মেসেজ निभन ওমর जার রবিন্নে জনে। তারপর উঠে দাড়ান,
'কোথায়?'
ডুগানের পার্কে ;
ছাউনি থেকে নিজ্জেদের মেরামত করা পুরানো আমলের অস্টার প্লেনটা বের করন মুা। কিনোর তার পাশে উঠে বসতেই রানওয়ে ধরে ছুটন। নিখুঁত্ভাবে ছোট বিমানটাকে আকাশে তুলে ফেনল সে। আধ চক্কর দিয়ে নাক घুরিয়ে উড়ে চলन ডুগানের বাড়ির দিকে।

নুন্দর দিন। পরিষ্木ার নীল আকাশে সাদা সাদা ব্পেজা তুলোর মত মেঘ। দ্টি চনে অনেক দৃর। ডুগানের বাড়ির ওপর এক চক্কর দিয়ে মুনাকে পিজমো বীচের দিকে নিয়ে যেতে বনল কিশোর। অনেকতুলো 'যদি’ আর 'হয়তো' এসে ভিড় জমাচ্ছে মনে। বেরোনোর সময় উত্তেজনার বশে হুড়ম়ড় কৃরে বেরিয়ে চনেে এসেছে বটে, কিন্তু এ ভাবে আন্দাজের ওপর ’কপ্টারকে থুঁজে বের করা এখন প্রায় ज়সষ্ণব মনে হচ্ছে তার কাছে।

ড্গানের বাড়ি পেরিয়ে এনে কোস্ট হাইওয়ের ওপরে নাগরের কিনার ধরে উড়ে চনन ওরা। গ্যাভ্যিয়োটা ছাড়ান। পিজমো বীচ ছাড়িয়ে অসে আরও ক্ছিদ্দূর এগোতেই সামনের আকাশে কানো একটা বিন্দু চোখে পড়ন।
'মুনা বनন, 'মনে হয় হেনিকন্টার!’
প্লেনে দৃরবীন আছে। জেটা বের করে চোখে ডুলল কিশোর। এক্বার


হেলিক্ট্টারের গতি কग। পুরানো অস্টারের সঞ্গেও কুনাতে পারন না। তবে বেণি কাছে গেন না ওরা। রকটা নির্দিট্ট দূরতু বজায় রেথে অনুসরণ করে চলन।

দৃরবীন দিয়ে দেেখ কিশোর বলন, 'মনে হয় ডুগানেরটাই।'
‘কপালের জোর আমাদের।’
'সময়মত আনত্ পারার জন্যে বেয়েছি'। ক্যাপ্টেন ফোন করতে দেরি করনে. সময়ের সামান্যতম.হেরফের হলেই আর পেতাম না।
'কি কর্রব?
‘পিছে পিছে যাও। বেশি কাছে যেয়ো না। নন্দেছ করে বসবে।'
অনেক ওশর দিয়ে উড়ছে হেনিকন্টার। নামানোর কোন ল্ষণই নেই। উড়ে চনেছে উত্তরে, ডূগান পার্কের উল্টো দিকে, ক্রুমে নরে যাচ্ছে দৃরে। তারমানে পার্কে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। কোথায় যাচ্ছে? স্যান ফ্যাস্সিসকো?

গোল্ডেন গেট बিজ দেখা ণেল। রাস্তার অকধাঢে পাহাড় আর বনজঙ্গন। তার ওপাশে চষা মাঠ। হঠৎ সেদিকে নাক ঘোরান 'কন্টার।

দৃরে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। ছড়ানো-ছিটানো চাবীদের বাড়ি। রেললাইন, মহাসড়ক, কিছুই নেই ওদিকটায়। কিশোরূদর সগ্গে স্যান ফ্য্যাগ্িিনকোর মাপ নেন্য। সুতরাং গ্রামের নামটা কি, জানা স্ভব হনো না।

চাবীদের বাড়িঘর পের্রিয়ে গেন 'কপ্টার। বেশ বড় আকারের দুর্গের মত একটা পুরানো পাকা বাড়ি চোখে পড়ল। দুদিকে দূটৌ টাওয়ার উঠে শেকে।

অনেক পুরান্না বড় বড় গাছে ঘিরে তো রের্থছেই, ডানপাতা দি়্যে ঢ্রেরেও রেরেছে এমনভাবে, ওপর থেকেও সহজে চোখে পড়ে না বাড়িট। । কাছেই
 नाযन जেখানে। তারপর ওটাকে নিয়ে यাওয়া হনো গাছপানার আড়ালে।

"কি করए?" জিজ্রেন কর্ন কিশোর।
ব্যাড়ি ফিরছি। অयथा তেন খরু করে লাভ কি? নেমেছে য্থন, দেরি কর্বে निচ্য়।
'কোথায় আছি বুঝতে পারহ কিহू?’

'লে তে জানি। नाম?'
'কি কৃরে বनব? आমি কি आর এসেছি নাকি এদিকে।’
জানাট উচিত মনে হচ্ছে না ঢোমার? ওমরভাই আর ইয়ান ক্ষেচারকে রোন জায়াার নাম বनব?"
'ওপর ரথকে নাম জানব कि করে?'
‘চিক। লেজন্যেই নামভে হবে।'
'কোথায় নাম্য?'
‘কেন, उই মাঠটায়? আমার রো মনে হচ্ছে সহজেই নামানো যাবে।




 মোট ইস্পাতের তার্রে জটনা দেটেই বুঝ্ে গেন ক্ণিার, কি ঘটেছে। হাত पूनন, 'ওই দেব্যে!’
'মাঠুন মধ্যে তার বিছিহ্রে রেরেছে কেন এ তাবে?'

 বিমান নামলেই ধরা পড়ত ওই खাঁদ।
'ক্ন্ত্ত এখান ফাদদ भाতन কে?'
‘ওই যে,’ বনের দিকে ইপ্তিত করে বনন কিশোর, কারা যেন আসছছ।’

 গ্रభম ধাক্কাট কাট্তে না কাটতেই আরও বড় ধাকা, पৃতীয় আরেকজন নাশ্न গাড্রি থেকে। জেনার্রেল ডুগান যাকে ভাই বলে পরিচ্য় দিয়েঘিন সেদিন, সেই शার্।। মুনা আর কিশোর্রের দিকে তাক্য়ে মুচকি হেসে বনন, "তাহনে তোমরা?
'আার কাকে আশা করেছিলেন?' নরম হনো না কিশোর।
'না, আর কাউকে না। জনজ্যান্ত একটা অস্টার ণ্লেনকে পিছু নিত্ড দেখ্েও বৃঝতে পারব না কিছু আমাকে গ্রত অন্ধ ভাবার কোন কারণ নেই ।
‘আপনিই তাহনে 'কপ্টারটা চানাচ্ছিলেন?’
'श्या।'
'পিস্তল দেখানোর মানে কি?'
'সাবধানতা, অন্য কিছু না । আশা করি ব্যবহার করা নাগবে না।'
'মাঠে তারের ফাঁদ কি আপনিই পেতেছিলেন?'
আমি ৃপতেছি বললে ভুন হবে, তবে আমার আদেশেই পাতা হয়েছে।’ 'কেন?'
'নামার জায়গা দেখে যখন-তখন এসে বিরক্ত করবে প্রাইভেট প্লেনের মালিকরা, গেটা চাই না বনে। কিত্তু এখানে দাঁড়িয়ে কথা বনার দরকার কি? বাড়িতে চলো।

রত সহজ ভभিতে কথা বনছে নোকটা, কি জবাব দেবে বুঝতে পারন না কিশোর। 'আজ থাক। আমরা বরং গাঁয়ে গিয়ে দেখি, প্পেনটাকে তোনার জন্যে নাহায্য করার মত কাউকে পাওয়া যায় কিনা।'

কেন তোমাদের যেতে বনছছ, না বোঝার মত বোকা তোমরা নও। পিস্তু দুটো দেখিয়ে বর্নন হারি, 'ইচ্ছে করে যেতে না চাইলে জোর করে বরে নিয়ে যাওয়া হবে।'

সানার দিকে তাকান কিশোর।
কিছু বলল না মুসা। চুপ করে রইন।
পিস্তলের মুণ্যে ওদেরকে জীপে উঠত্ বাধ্য করা হলো। জঙ্গলের দিকে রওনা দিন জীপ। গাছপালার ভেতর দিয়ে অন্যপাশে বেরিয়ে আসতেই দেখা গেল 'কপ্টারটা, কয়েকটা গাড়ের জটনার নিচে দাঁড় করান্না। বাড়ির মুখ্ত
 একটা ছোট বিজ পেরিয়ে যেতে হয়।

জীপ থথকে নেমে বাড়িতত নিয়ে যাওয়ার আগে নাটকীয় ভঙ্গিতে বনन হারি, আমাদের পারিবারিকক কুঠিতত ন্নাগতম। পুরানো জায়গা, অনেকের পছদ্দ না-ও হতে পারে। তবে আশা করি তোমাদের হবে। না হনেও অবণ্য করার কিছু নেনই আমার। জোর করে মেহমান হওয়ার জন্যে তোমরাই দায়ী ।

## এগারা



यাওয়া হনো মু সা आর কিশোরকে। উঠছু ঢো উঠছেই, থামাথামি आর
 नाकि ওट̆র?

অবশেবে েেষ হন্নে ও্য। ভারী ওক কাঠের এক্টা দরজার সামন্ন নিয়ে




 चुना।
‘দুঃখিত, এরচচয়ে ভান জায়ো আর দিতে পার্লাম না,’ হারি বলन,









 जারপর শিক লাগিত্যেছি জানাनाয়, आার বোন বन्দি याতত आমাদের


 করতুও পিছপা হবে না।
‘আমাদের এ স্ব ক্থা ণোনাচ্ছেন কেন?’ জানতে চাইন কিশোর।

'আমাদের কতদিন আটকে রাখবেন?'
সেটা আমার ভাই বনতে পারবে। তবে ঢোমাদের আচরণের ওপরও নির্ত্র করে অনেক কিমু। आমারে এখন যেতে হবে। পরে আনব। এभান্লে কোন অनुবিধে হবে না గতামাদের। খাবার পাবে। পাनানোর চেটা না করনে
 আছে ওদের কাছে। বিশ্ষস্তত প্রমাণের জন্যে কি করে বনবে কিছুই বনা যায় ना।
'आমাদের কাহू কি ধরননের आচরণ आশা করেন आপনারা?’
'ডান, आর कि? সহ্যোপিত।'
'কি স২বোপিতা?' যত নরম সুরে ভান ভাन ক্थাই বনুক যারি, কি

নাংঘাতিক বিপদে যে পড়েছে অনুমান করডে পারছে কিশোর। পরিষার বনেই দিয়েছে লোকটা, ক্থা না ऊনরে খুন করতেও দ্ধিধা করবে না। কিন্তু ক্থা খনলেই কি বাচতত পারবে?

দরজ্জার দুই পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে দুই পিস্তুধারী। সেদিকে এক্বার তাকিয়ে গোয়েন্দাদের দিকে ফিরল হ্যারি। ‘এই প্রथমমই ধরো, তোমরা কে সেটা আমাকে বলে দেয়া। বের আমি এমনিতেও করে ফেলব, তবে তোমরা এখন বনে দিনে সময় বাচ্বে আমার। তোমরা কে জানতে পারনে আমার পিছু নিয়ে কেন এনেছ সেটা বুঝতে পারব।

মূসার দিকে তাকাল কিশোর। চোয়াল শক্ত করে রেখেছে সহকারী গোয়েন্দা। হ্যারির দিকে ফিরন আবার নে। আপনি বরং আগে আমার অক্টা প্রশ্নের জবাব দিন। তাহলে আমি জবাব দেব। হেলিকপ্টারে করে কি নিয়ে অजেছেন?
"ढारा।'
কেন?'
‘বোকার মত প্রশ্ন। টাকা মানুষের কোন্ কাজে না লাগে?’
'নিচ্য ছিনতাই করা?’’
জবাবে মুচকি হাসন হারি।
‘কি কার্জ করবেন অত টাকা দিয়ে? जোনা যা নুট করেছেন, ওটা দিয়েই তো কয়েক পুরুষ রাজার হান্ বসে খাওয়া যাবে।'
'সোনা বাজারে ছাড়ার অনেক অসুবিধে আছে। আস্তে আস্তে ছাড়তে হবে। কিন্তু নগদ টাকার ঢে অসুবিধে নেই। যथন ইচ্ছে খরচ করা যায়। আপাতত এই বাড়িটা মেরামত করব। ধजে পড়া থেকে বাচাব। আমাদের অনেক পুরানো বাড়ি এটা, পৃর্বপুরুষদের শ্মৃতি রক্ষা করব। তোমার প্রশ্নের জবাব পেলে। এবার বলো, তোমরা কে?'
'आপনি কি जত্যি জানেন না?'
মাথা নাড়ন शারি।
'আমরা গোয়েন্দা। শখের।'
'মিথ্যে বনোনি। এ রকম কিছুই হবে তোমরা, আমিও অনুমান করেছি। এখন বনবে কি, কিভাবে গন্ধ שঁকে বের করলে আমাদের? কোন্ জায়গাটায় ভুন করেছি আমরা জানতে ইচ্ছে করছে। ভবিষ্যতে ফষরে নিতে পারব।’
'চোর-ডাকাত ধরার নিজত্ব কায়দা আছে আমাদের।'
‘কি বনলে! আমি চোর?’ ক্ঠন্মর বদনে গেছে হারির।
অন্যের জ্রিনি না বনে নিনেই তো চুরি হয়। বেশি পরিমাণে. নিলে ডাকাত বনা যেতে পারে।:

ঝিক করে জূলে উঠন হ্যারির চোখের তারা, "নিজেদের খুব চালাক ভাব, তাই না? ট্যাब্সের বোঝা চাপিয়ে দিত়ে যে দেশের মানুষ্তেনোক্কে মেরে ফেনছে সরকার, সেটা দেখো না! ৩ধ্বু ৫ধু কি আর ডাকাতি করছি নাকি আমরা? নিজের চামড়া আর বাড়ি বাঁচাননার অধিকার প্রতিটি মানুষের আছে।

आমরা সেটাই করহা, আমি জার জামার ভাই উইনার্ড ড্রুান।
অধিকার রষ্小র আরও অনেক সe উপায় আছে। সেজন্যে চুরি করতে रবে নাকি?'

গটেট্ট করে বেরিয়ে বেন হারি। দড়াম করে নাগিয়ে দিয়ে ঢগন দর্জাण।

কিশোর্রের দিকে তাকান সুনা, দিলে তো রাপি়্যে। এখন কি ররে বলে কে জানে। চোর-ডাকাতকে রাগিঁ্যে নাত आছে?’
 রাগালেও आমীদের ছেড়ে দিত নो। বরং মুখের ওপর ক্থাটা বনে দিতে



 বেচারা গোে্যেন্দার মৃত্দহ, ভাবতে গা ছমহম করে উঠল ওর। ফিরে তাকান। 'िি করা যায় বनো তো?'

সত্যি ক্থাট বলব? কিহूই ক্রার নেই আমাদের।

 হয়ে গিল্যে আমাদের চেড়ে রেয়ার জন্যে ফিরে আসবে ছারি?'



'कि?'
'বি জন্যে আমাদের অই বিপদ মনে নেই?"
'কि छনन্যে?'
 पूমি নামরে বননে।
'না নেলে জানার আর কোন উপায় ছিন কি?'


'ইসু, ওমর ভাই<ে यদি রক্টা মেলেজ দিতে পারতাম!'
 কর্রেে।

স্লেখানে যथন পাবে না, তঋন অন্ন উপায় বের ক্রেবে।
'कि?'
জাি না। নিজ্জো কিছু ক্ররে না পারনে পুলিশে ধবর দেবে। উদ্ধারের


এক্টা এজ্জিন স্টার্ট নেবার শব্দ হলো। কান পেতে ৫নে মুসা বলল, 'হেলিক্ট্টার না?’
'মনে হয়। ফ্যারি হয়তো ভাইয়ের কাছে ফিরে যাচ্ছে, আমাদের খবরটা জানানোর জन্যে।’
'কপ্টার উড়ে যাওয়ার শব্দ খনতে বেল ওরা, কিন্তু ছোট জানালা দিয়ে দেখা গেন না ওটাকে। শ্দটা মিনিয়ে যেতেই তিক্তকণ্ঠে মুনা বলন, 'আমাদের ফফনে গেন ওর খুনী বন্ধুদের দয়ার ওপর!'

নৃর্য ডুবন। গোখৃনির হনদে আলো ঢুকতে লাগল ছোট জানানাটা দিয়ে। কানো হয়ে গেল খুব দ্রুত। আiौার নামন।

মুসা বনन, ‘খাবার-টাবার কিছু দেবে না নাকি? খেতে না পাওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভান। হারিকে রাগিয়ে না দিনে হয়তো পচা হোক খকনো হোক কিছু একটা দিয়ে যেত এত্ষণে।

- ওর ক্থা শেষ হতে না হৃতেই ঝনねন করে উঠন তানা। খুলে গেল
 রেখেছে নেই দুই প্রহরী।

টেটা টেবিলে নামিয়ে রেখে একট্টা মোম জেলে দিয়ে কোন কথা না বলে চনে গেন নোকটা। आবার বন্ধ হয়ে গেন দর্রা। কি দিয়েছে দেখার জন্যে হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ন মুনা । গরুর মাংস ভাজা, মুরগীর রোস্ট, পাঁউরুটি, সাनाদদ, মাখন; পনির আর পানি।
‘বাহ,’ মাথা দুলিয়ে বনन মুनা, ‘খুনী হলেও মেহমানদারি জানে। হাজার হোক জমিদারের রক্ত তো । অ্যাই কিশোর, বনে থেকে মোম পুড়িয়ে নাভ কি? খাওয়া ৃরু করে দিই।’
'অত খুশি হয়ো না। এই খাতির হয়তো থাকবে না। ডুগানের কাছ থেকে এখনও কোন নির্দেশ পায়নি বনে এখনও খারাপ কিছু করচে না।'

যখন করে করবে। এখন তো থেয়ে নিই।' গপগপ করে গিনতে আরম্ড बরন মুना।

ঝেট ঠঠণা হতেই গিয়ে জানানার শিকতুলো পরীকা করে দেখন। গায়ের জোরে টানাটানি করেও এক ইঞ্চি ফাঁক করতে পারন না।
'কি করহহ?' জিজ্ঞেস করন কিশোর। 'কাদার মধ্যে ডাইভ দেবে?'
'না, অত পাগন আমি নই। বেরোতে পারলে জানানার পর্দা ছিড়ে দড়ি বানিয়ে নামার চেষ্টা করব।

ঢে আশায় শुড়ে বালি। এই শিক বাঁকাতে পারবে না। অহেতুক মোম পুড়িয়ে নাভ নেই। কাজের সময় পাওয়া যাবে না শেষে।' ফু দিয়ে নিভিয়ে দিল কিশোর।

অন্ধকার ঘরে বিছানায় ছুপচাপ বসে রইল দুজনে। রাত পার করে দিভনর আলোর অপেক্ষায়।

## বারো

সকাল আটটা নাগাদ খব়র পেয়ে ঢেল ওমর। রাতেই কিশোরদের নিরুদ্গেশ হওয়ার খবর জানিয়ে রেখেছিল ক্যাপ্টেনকে। ত্খনই হলিউড আর আশেপাশের সমস্ত থানা এবং পেটল কারকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তিনি।

এখন ফোনে বললেন, ‘এইমাত্র খবর পেলাম, স্যান ফ্যুাপিসকোর ওদিকে একটা মাঠের মধ্যে নাক खুঁজে পড়ে আছে একটা অস্টার পপ্লেন়। নিশচয় আপনাদেরটা।" গিয়ে দেখুন।"
'কার কাছে জাননেন?'
'স্যান ফ্র্যান্সিসকো থানার অফিসার बাউম।'
'টমান র্রাউন?'.
'"্যা।'
'চিনি তো তাকে। আমার সঙ্গে খাতির আছে।’
তাহনে তো ভালই হনো। পারলে এখুনি চলে যান। কি হয় না হয় জানাবেন।'

ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ দিয়ে লাইন কেটে দিল ওমর। রবিন রাতে বাড়ি. যায়নি। ওমরের ওখানেই ছিন। উদ্বিপ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করন, 'কি খবর?'

ক্যাপ্টেন কি বলেছেন জানিয়ে ওমর বনন, ‘এখনই বেরোততে হবে আমাদের। প্রকটর প্লেনটার ফুয়েল লাইন চেক করে রাখতি বলেছিলাম। করেছিনে?’
'মুনা করেছে। ও তো বলল ফার্স্ট ক্রান। কিন্তু ওরা মাঠের মধ্যে ল্যাড্ড করতে গেল টকন?
‘নিশ্চয় 'কপ্টারটা দেখে ওটার পিছু নিয়েছিন।'
‘হঁঁা, তাই হবে। ওটাকে নামতে দেখে নিজেরাও নামার চেষ্টা করতে গিয়ে কোন ঘাপলা বাধিয়েছে।'
‘কিन্তু घাপলা বাধাবে কেন? অস্টারটার এঞ্জিনেও কোন গোলামান ছিন না। মুসাক্কে খারাপ পাইলট বলা যাবে না।'

ওমরের কথার সঙ্গে যোগ করল রবিন, 'মামার পর ওরা গায়েবই বা रলো কোথায়?’
'কি ঘটেছে আমাদের জানানোর জন্যে হয়তো ফোন করতে গিত়়ছিন ।'
‘তারপর গেল কোথায়? তা ছাড়া অ্যাক্সিডেন্ট করা প্লেনের কাছ থথকে এক্সঙ্গে দুজনেই সরে যাবে এটাও মেনে নেয়া যায় না । ফোন করতে গেনে একজন যাওয়ার কথা, আরেকজন বপ্লেনের কাছে পাহারায় থাকবে।'
'সেটা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু এমন কোন কারণ ঘটেছিন হয়তো যেজন্যে দুজনেই গেছে। এখন ভেবে দেখা যাক, কোথায় যেতে পারে। গ্রামের মধ্যে যেখানে সেখানে ফোন বুদ থাকে না। তাহলে কাছাকাছি যে বাড়িটা পাবে, সেটাতে ফোন আছে কিনা খোজ নেবে।'
'তা নাহয় নিন। তারপর গেল কোথায়? আমাদের সজ্গে যোগাযোগই বা করন না কেন?’
‘এইটাই হলো আসল প্রশ্ন। জবাব একটাই, নিচয় কোন বিপদে পড়েছে ওরা।

তাহনে আর বসে আছি কেন? থুঁজতত যাওয়া দরকার।’
'চনো।'
দশ মিনিটের মধ্যে.আকাশে উড়ান দিল প্রকটর। অস্টারের চেয়ে পুরানো এটা। প্রায় ধনা অবস্থায় নিলামে কিনেছিন। ওমর আর মুনা মিনে বডিটা মেরাম করেছে, এঞ্জিনও সারিয়ে নিয়েছে। সুন্দর ওড়ে এখন, নোলমাল করে না। খদ্দেরের অপেহ্মায় আছে ওরা। পেলেই বেচে দেবে।

ওমরকে করেই টমাসকে ফোন করেছেন ক্যাপ্টেন। ওদের অপেছ্যায়ই বসে আছে বাউন। তাকে রকৃবার একটা কেকে সাহায্য করেছিন ওমর আর তিন গোয়েন্দা। নেই থেকে পরিচয়। ওদের দেথে চেয়ার থেকে উঠে এনে হাত বাড়িয়ে দিন নাড়ে ছয় ফুট উচচ বিশালদেইী নিগ্রো পুলিশ অফিসার। মুসার মতই মাথার খুলি আক্ড়ে রয়েছে তারের জালের মত কোককড়া চুন। হানিটা চমеকার।

কোনও ভৃমিকার মধ্যে না গিয়ে জিজ্ঞে করল ওমর, 'কোথায় পড়ে আছে অন্টারটা?’

ডাভহিলের কাছে ডুগান ভিলেজে। ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে অবাক नाগে এক চাবীর। नোকটার মাথায় কিছু বুদ্ধিফদ্ধি আছে। স্থানীয় পুনিশ কনन্টেবনকে জানায়। সে গিয়ে দেখে রন্সে আমাকে vবর পাঠিয়েছে।'
'তাহনে চলুন যাওয়া যাক। নাকি? কোন অসুবিধে আছে?’
'নাহ। কিসে এসেছেন?’
‘প্লেনে। আধমাইন দৃরে একটা মাঠে নামিয়ে রেখে হেঁটে এসেছি।’
'থাক ওটা। চলুন, গাড়িতেই যাই।'
এগারোটা নাগাদ ডুগান ভিনেজ্রে পৌছন ওরা। গাড়ির শদ্দ ঞেনে অফিন থেকে বেরিয়ে এন কনর্টেবন হারভে ব্রেক। বিমানের কাছে নিয়ে চলন ওদের। যেতে যেতে বিস্তারিত জানান, ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে চাষীর মত जে নিজ্জেও অবাক হয়েছে। তেমন কতি হয়নি বিমানটার। নেজ উচু করে মাটিতে নাক ঠেকিয়ে আছে। চাবী আরও জনিয়েছে, মাঠে একটা হেনিকন্টারকেও নামতে দেখ্খেে সে।
‘কাছাকাছি কোন বাড়িঘর আছে?’ জানতে চাইল ওমর।
‘আছে। অনেক পুরানো একটা প্রানাদ।’
কাদের?’
ডूগান ফ্যামিনির।
চট করে রবিন্নে দিকে তাকাল ওমর। দুজনের চোখেই বিশ্ময়।
আবার কনস্টেবনের দিকে ফিরন ওমর, 'পাইনটের থোজ নেয়ার কথা মনে হয়নি আপনার?’
'হয়েছে। আশেপাশে অনেক থোে করেছি। কোন হদিস পাইনি। শেষে ভাবनाম, স্যান ফ্যুাপ্সিসকো থানায় vবরটা জানানো দরকার...' বনের পাশ দিয়ে অন্যপাশে বেরোনেই মাঠটা চোৰে পড়ে। সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠন সে, 'আরে, গেন কোथায়! ওই মাঠেই তো ছিন!'

তবে পাওয়া গেল ওটা। বনের কিনারে। ঠেলৌুলে নাক সোজা করে জীপের পেছনে বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অকবার দেখেই কনস্টেবলের সজ্গে একমত হয়ে গেন ওমর, কোন ফতি হয়নি অস্টারটার। আচ্চর্য! দেখে তো মনে হচ্ছে ন্যাড্ডিঙে কোন অসুবিধেই হয়নি। ওভাবে উবুব, হয়ে গেন কেন?’
'মাঠঠ চনুন, দেখাচ্ছি।'
মাঠের মাঝখানে নিয়ে এসে মাটিতে পড়ে থাকা তারের বাড্ডিন দেখাল ওদেরকে কনন্টেবন। তারের কয়েক গজ পর পর কাঠঠর খুঁটি প্রঁচার্না রয়েছে। চোথা মাথাওুনো মাটিতে গাথা ছিন, হেচচকা টানে উপড়ে রসেছে, মাটি লেগে আছে।

রবিন বনन, 'তাররে বেড়া ছিন নাকি?’
'লোকে দেখলে বেড়াই ভাববে,' টমাजের দিকে তাকাল ওমর। কনস্টেবনের দিকে ফিরন। 'আপনি জানেন মনে হচ্ছে?’

মাথা ねौকান কনস্টেবন। জানি। সিনেমায় দেখখছি। যুদ্ধের নময় খেতের মধ্যে এ রকম করে তারের ফাঁদ てপতে রাখা হত শক্রুর ণুপ্চররবিমানকে আটকানোর জন্যে। নামনেই চাকায় বেধে যায় তার, য্যাচকা টান নেগে প্লেনের নাক ঝুঁকে যায় নামনের দিকে। গতি বেণি থাক্নে দুমড়ে-মুচড়ে থেবড়া হয়ে যায় নামন্নে অংশ।
'অনেক কিছুই জানেন আপনি,' প্রশংসা না করে পারন না ওমর। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফফলে বনन, 'যাক, একটা রহস্যের সমাধান হুনো। কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করন ত্লেনটা বোঝা গেন। এখন জানতে হবে ফাদ কারা পেতেছিন। প্রাসাদের যারা মালিক তারাই কি এই মাঠের মানিক?’

মাথা ঝাঁকাল কনস্টেবন। 'হাঁ।'
কৌতৃহন আর দমাতে পারন না টমাস। 'घট̈নাটা কি বনুন তো?’
‘বলব। সব ষলব। আপনার সাহায্য দরকার হবে আমাদের। বনের দিকে আঙ্রু তুলে আনমনে বিড়বিড় করে যেন নিজেকেই বোঝাল ওমর, ‘রাস্তা চনে গেল্ছ ওদিকে। চাকার দাগ আছে। এত্ষণে মনে হয় বুঝতে পারছি!’

হেঁটে বনের দিকে রওনা হলো সে। সন্গে চনন অন্য তিনজন। বন পার হয়ে অন্যপাশে আসতে চোvে পড়ন দুর্গ। দাঁড়িয়ে গেন সে। তার মনে হচ্ছে যেন ইতিशাসের পাতা থেকে নাফ দিয়ে বেরিয়ে অনে ওখানে দাঁড়িয়ে গেছে কয়েক্শো বছরের পেরানো বাড়িটা। টমাস, তারপর কনস্টেবলের দিকে তাকাল সে। 'প্রাসাদ কোথায়? এ তো দুর্গ!’
‘ুযা, দুর্গের মত প্রানাদ। বদনাম আছে বাড়িটার। নোকে এড়িয়ে চনে।

ভनিউম-২৬



 গিয়ে ওই দূর্গে আটিকে অমানুষিক অত্যাচার করে মারা হয়েছছ！
‘বদনামটা কি？’ জানতে চাইল রবিন।＇নিশ্চয় ভূতের？’
＂玄া । যাদের্ কষ্ট দিয়ে মারা হয়েছে তাদের ণপ্রেতাত্মা নাকি আনর করে আছে বাড়িটার্ওপর।’
＇নেই পুরাত্ন কাহিনী। পুরানো দুর্গ，অত্যাচার，খুনখারাপি，এবং ভৃত। আপনি বিশ্বাস করেন？’

হানन কন্টেবল। মাথা নেড়ে বলল，＇না।＇
＇মানুব থাকে না এখন？＇
＇থাকে।＇
‘তাহনে আর এত কথার দরকার কি？’ রবিন বলল ওমরের দিকে তাকিয়ে। গিয়ে ওদের জিজ্ঞেস করলেই তো হয়ে যায় বপ্লেনটা কে টেনে নিয়ে গেছে？কিশোর আর মুনাকেও হয়তো ওখানেই পাওয়া যাবে।＇
‘এত ラহজ্জ হবে না ব্যাপারটা，＇টমাস বনল।＇তল্লাশি চানাতে গেলে সার্চ ওয়ারেন্ট লাগবে। নিয়ে आসিনি। জোরাল প্রমাণ ছাড়া কোন নাগরিকককে বিরক্ত করতে গেনে বিপদে পড়ে যাব।＇ভুরু কুঁচকে রবিনের দিকে তাকান নে，＇কিশোর আর মুনা যে ওই বাড়িতে আটকা আছে，এ ধারণা হলো কেন তোমার？＇
‘আমরা এখন যে কেসটঁায় কাজ করছি，তাতে ডুগান নামে এক ভদ্র্লোক জড়িত। এই বাড়িটাও জানলাম ডুগান ফ্যামিলির। আমাদের পরিচিত ডুগান এই ফ্যামিলির নোঁক হতে পারে। কিশোর আর মুসা নিশয় তার কোন ঢোপন খবর জ্রেনে ফেনেছে，যেজন্যে ওদের ধরে আটকে রেখেছে।＇
‘তাহলে ক্তো গিয়ে অকটা সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়েই আনতত হয়，＇চিন্তিত ভঙ্গিতে বলন টমান।

বাধা দিল ওমর，‘র্রত তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নেয়াটা ঠিক হচ্ছে না। যে বিশাল বাড়ি，ভেতরে কামরা শখানেকের কম হবে না। সবগুলোতে बকসঙ্গে খঁঁজতে গেলে অনেক নোক দরকার। খত নোক আমাদের নেই। यদি অসৎ উদ্দেশ্যে মুনা আর কিশ্শেরুকে ষরে কোন ঘরে আটকে রাখাও হয় ওখানে， পুলিশ দেখলে এমন কোথাও নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ফেলবে，হাজার খুজেও বের করা যাবে না। ইনডিয়ানদের মাঝে বান করে তাদের সঙ্গে লড়াই করার উপযুক্ত করে তৈরি হয়েছিল，নিশ্চয় বাড়ির মধ্যে এমন কোন গোপন ঘর কিংবা সুড়ঙ আছে，যেখানে লুকালে মানের পর মান চেষ্টা চালিয়েও খুঁজ্জে পাওয়া ষাবে না।
＇তা ঠিক，＇মাথা দোলাল টমাস।＇কি করতে চান তাহনে？＇
＇গীয়ে ররন্টুরেন্ট আছে নিশ্চয়？＇
＇তা তো আছেই，＇ওমরের কথা অবাক করল টমাসকে।
'ওর্খানে গিয়ে নাঞ্চ সারতে সারতে আনোচনা করব। খালি থেটে বুদ্ধি. ঘোনা হয়ে থাকে, খোলে না।
‘বেশ, চলুন।'
গাঁ়ের ভেত্রে মাডাম ক্যাটানিনার ‘শুড ফুড’ রেস্টুরেন্টে ওদের পৌছে দিয়ে ফাঁড়িতে ফিরে গেন কনস্টেবন বেক। বেশ ছিমছাম রেস্টুরেন্ট। মধ্যবয়েনী, মোটাসোটা ম্যাডাম ক্যাটানিনা মুত্যে বিমল হানি নিয়ে অগিয়ে অসে জানতে চাইন লাঞ্চ নাগবে কিনা। অর্ডার নিয়ে চলে গেন। ফিরে এন টেতে করে ডিমভাজা, রুটি, সালাদ আর কফি নিয়ে।

সাদাजিধা খাবার হনেও বেশ রুচি করেই খেন ওরা। খাওয়ার ফাঁকে खाँকে চনन আলোচনা।

ঠিক হলো, বনের মধ্যে নুকিয়ে থাকবে ওমর आর রবিন, টমাіं যাবে দুর্গের নোকের সক্গে কথা বনতত। বিমানটার কথা, ওটাতে যারা ছিন তাদের ক্থা জিজ্ঞেস করবে। যদিও তাতে কোন নাভ হবে না-তিনজনই একমত, তবু চে্টা করে দেখতে দোষ কি?

সুতরাং থাওয়া সেরে আবার দুর্গের কাছে ফিরে এল ওরা।
"আমি यাচ্ছি কথা বনতত," বনে রওনা হয়ে ঢেন টমান।
বনের মর্যে ঘাপটি চেরে রইন ওমর আর রবিন। চোখ দুর্গের দিকে।
পরিথার बিজ পেরিয়ে সিষ়ে দরজার পাশের শেকনে টান দিন টমাস। বাড়ির ভেতর কোথাও বেজে উঠন পুরান্না আমলের ঘন্টা।

দরজা খুুে গেন। ভেত্র ছুকন টমান। ক্য়ে মিনিট পরই বেরিয়ে এन। ফিরে এন ওমর্দের কাছে। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বনन, ‘কোন नाड रनো ना!'
'সে তো আমি আগেই জানতাম,’ ওমর বলন। ‘‘ত সহজে কি আর মুখ খোনে ওরা। কি বনন?’
'অবাক হ্ওয়ার ভান করন। প্লেন যে অ্যাষ্সিডেন্ট করেছে এখানে শোনেইনি নাকি।
‘অত কাছে একটা প্নেন পড়ন, धनন না?’
'মিথ্যে বলন্নে আর কি করব?'
'দরজা খুলন কে?'
"রকটা নোক।'
'দেখতে কেমন?'
‘বেটে, মোটা, দাড়িঅনা, কুংসিত।'
'তাহনে হারি নয় । কি করন?’
দররজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েকটা প্রশ্ন করেই কथা ফুরিয়ে গেন আমার। ফিরে আসা ছাড়া পথ রইন না।' অকটু থেমে গান চুন<ে কি যেন চিন্তা কর্ টমাস। বলन, 'আমাকে এখন স্যান ফ্র্যাল্সিসকোয় ফিরে যেতে হবে। আপনারা কি করবেন?’
'এখানেই থাক্ব।'
'नाड কি?’
তা জানি না । কে কে বেরোয়, কে ঢোকে, দেখতে চাই। জানার চেষ্টা করব, কিশোর আর মুনাকে কোথায় নুকিয়ে রেখেছে।
'বিপদে পড়ে যেতে পারেন!’
হাসন ওমর, 'কাজটাই তো বিপদের, তাই না?’
তর্ক করল না টমাস। 'পিস্তন আছে?'
'না, आনিনি। দরকার মনে করিনি। জানতাম পুনিশ থাকবে সক্গে।'
হোনস্টার থেকে নিজের পিস্তনটা খুলে বাড়িয়ে দিল টমাস, 'নিন। কাজ হয়ে গেলে ফিরিয়ে দেবেন। অফ্সি পিয়ে আরেকটা নিয়ে নেব আমি।'
‘থ্যাংকন,’ পকেটে पুকিয়ে রাখন ওমর। 'আরেকটা কথা। জরুরী প্রয়োজন হনে স্যান ফ্রান্সিসকোয় ফিরব কি করে?’
'গাড়??
'পেন্নে ভাল হত। কিন্তু কোথায় পাব?'
‘ঠিক আছে, রইন আমারটা। গাঁ়ে গিয়ে কাউকে ধরে একটা নিফট নিয়ে নেব। বান ন্টেশনে পৌছে দিনেই চলে যেতে পারব।
'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'
ঠিক আছে, চনি এখন। ভাববেন না এটাই আমার শেষ আনা। আবার আनব, তবে কখন সেটা বলতে পারি না।’ কয়েক পা গিয়ে ফিরে এন টমান। 'лাবধানে থাকবেন। ঝুঁকি নেবেন না।

ম্রচকি হাসন ওমর। "ঝুঁকি আমি নিই না। निচিচ্তি থাকুন।’
বিচিত্র হানি ফুটন টমানের ঠোঁটে। ওমর শরীফ ঝুঁঁি নেয় না, হাহ্! লম্বা নন্বা পা ফেনে অদৃণ্য হয়ে গেল গাছপালার আড়ানে।

## তেরো

রাতটা আরামেই কাটন। জনালায় পান্না না থাকাতেও কষ্ট পেতে হনো না,


প্রথম ঘুম ভাঙন কিশোরের । মনে হলো, কোনও ধরনের এঞ্জিনের শব্দ ঘুম ভাঙিয়েছে তার। হেলিকপ্টার হতে পারে। কাছেই কোনখানে নেমেছে হয়তে। eঢ়ে ৃয়ে ভাবতে নাগন সে। ফিরে এন নাকি হারি? কতদিন আট্েে রাখা হবে ওদের? অনির্দিষ্টকানের’জন্যে নিচষ্য় নয়? তবে কি ছেড়ে দেবে? প্রশ্নই ওঠঠ না। তাহলে কি করবে? জবাব একটাই: খুন। চিরকালের জন্যে কারও মুখ বন্ধ করে দিতে হল্লে খুনের কোন বিকন্ম নেই।
'কটা বাজন?' घूমজ়িত কণ্ঠে জিজ্জেস করন মুসা।
'भ্राয় नाতটा।'
'आরিপ্মাপরে! ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই সাতটা বাজ্রিয়ে দিনাম!'
,তো আর কি কররে পারতাম? চিরকাল ঘুমানোর জন্যে এখন তৈরি ₹अ'

কনুইয়ে তর দিয়ে আখশোয়া হলো সুনা । মানে?'
চিন্তা করে বুবলাম, আমাদরকে খুন ক্রা ছাড়া জার কোন উপায় ন্নই ওদের।
'খাইছে!’ তড়াক করে বিছানায় লাফিয়ে উঠে বসন মুসা। 'ওরা বলে গেন নাকি? কখন?

আরি কি কাও! ওরা বলে যাবে কেন? বলনামই তো, চিন্তা করে বের করলাম।
'তো কি করব আমরা এখন?’
‘ওরা আমদের মেরে ফেনার আগেই পালাতে হবে।'
'अস্ডব!'
'অস্ডীব কেন? ওমরভাই কি আসবে না মনে করেছছ?’
'আমরা কোথায় আছি জানলে তো আসবে।'
জেনে নেবে, যে ভাবেই হোক। আমাদের খুঁজে বের না করা পর্যন্ত কান্ত দেবে না ওমরভাই আর রবিন...’

বাইরে পায়ের শব্দ रলো। তালায় চাবি ঢোকানোর শদ্দ। দরজা খুলে ভেতরে फুকন গতকানের সেই নোকটা, যে খাবার নিয়ে অনেছিন। আজও সে-ই অন। পেছনে পাহারা দিচ্ছে দুই পিস্তস্নধারী। টuতে করে নিয়ে অন়্েছে রোলস, মাখন, জ্যাম আর কফি। নামিয়ে রাখল টেবিনে।
‘কদ্দিন চলবে এ ভাবে?’ জিজ্ঞেস করন রবিন।
জবাব নেই।
'হারি কোথায়?'
নিঃশক্দে বেরিয়ে গেন নোকটা।
দরজাঁর দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকান মুনা, 'আহাহা, কি নোকরে, মুখ দিয়ে যেন খই ফোটে!'

সময় নিঢ়ে ষীরেসুচ্থে নাস্তা খাওয়া শেষ করন ওরা। হাসিমুণ্ মুনা বনন, 'ওমরভাইদের আসার কথা কি যেন বলছিলে?’
'ওরা আসবেই।'
‘‘ত শিওর হচ্ছ কি করে?’
'মাঠের মধ্যে নাক ऊऊজে হরহামেশা প্লেন পড়ে থাকে না। গাঁয়ের কারও.না কারও চোথে পড়বেই। খবরটা পুলিশের কানে যেতে বাধ্য। আর তাহনেই ওমরভাইরা খবর পেয়ে যাবে। এতঝ্ষণে রওনা হয়ে গেছে হয়তো।
'তোমার মত এতটা আশা করতে পারছি না আমি। তবে অকটা ব্যাপারে দুচ্চিন্তা কাটন। যঁতঞ্মণ বেঁচে থাকব, না ঋাইয়ে রাখবে না ওরা আমাদের।' কয়েক মুহৃত্ত চিন্তা করন মুসা। 'यদি आजেই, জানছে কিতাবে আমরা এখানে আছি? আমাদের বের করববে কিভাবে? দরজায় টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেই তো আর হারিরা বনে দেবে না যে এখানে আছি আমরা।

দীর্ঘ রকটা মুহৃর্ত মুসার দিকে তাক্কিয়ে রইন কিশোর। ষীরে ষীরে উম্ঘন হয়ে উঠন চোখ। রৰকা অতি জরুরী কथা মনে করিয়ে দিয়েছ। দাঁড়াও,

জানানোর ব্যবস্থা ক্রছি।
নিজের বিছানায় গিয়ে বসে পড়ল সে।
অবাক হয়ে তাক্যিয়ে আছে মৃসা। কি করতে চাইছে গোয়েন্দাপ্রধান?
ওদের পকেটের জিনিস কেড়ে নেয়নি হারি। বড় নোটবুকটা বের করুন কিশোর। ফড়াৎ করে একটা পাতা ছিড়ন।
'কি করছ?’ জানতে চাইন মুসা।
'প্লেন বানাব।'
মুনারক হা করিয়ে রেখে কাজে লাগন কিশোর। দ্রুতহাতে বানাল একটা ৰ্গেনা বি:শ্রন। বনপেন দিয়ে সেটার ণেটের কাছে আকল তিনটে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। হাতের তালুতে নিয়ে হাসন, 'সনদদর হয়েছে, তাই না?’
‘কি করতে চাও তুমি?’ অধৈৈय হয়ে উঠন মুসা।
জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ান কিশোর। বিমানটা তানুতে রেখে হাত যতটা সম্তব নম্বা করে দিল জানানার বাইরে। আস্গে করে ছেড়ে দিন খেলনাটা। বাতাসে ভেসে উড়তে উড়তে পরিখা পার হয়ে গেন ওটা। বনের কিনারে সিয়ে পড়ল।

মানার দিকে ফিরল কিশোর। ‘কি বুঝলে? ওমরভাই কিংবা রবিন এদিকে এলে দেখতে পাবেই, তাই না?'

ততোমার মাথা খারাপ! খড়ের গাদায় সুই ひোঁা! চোথেই পড়বে না।’
'নেজন্যেই তো আরও বানাব। নোটবুকের সমশ্ত পাতা দিয়ে বপ্ֵেন বানিয়ে ছেড়ে দেব। সবুজ ঘাসের মধ্যে সাদা সাদা এতঔুনো খেলনা নজরে পড়বেই। ডাiকাতরা দেখনে যদি বোঝে আমরা ছেড়েছি, ভাববে সময় কাটানোর জন্যে ત্খোছি। আর ওমরভাই এবং রবিনের চোখে পড়লে ...'

অত্মণে বাঝন মুनা, তাহনে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখে বৃঝবে আমরাই ছেড়েছি!' হাত বাড়াল, 'দৈখি, আমাকেও দাও, আমিও বানাই!'

দ্পেরেও খাবার রেখে গেন সেই লোকটা।
খাওয়া শেব হলে ঘরে ঢুকন জেনারেল ডুগান। হাসিমুণ্ে বনন, 'ভানই আছ মনে হচ্ছে?’

তাজ্ক এখানে দেখে অবাক হনেও চেপে নেন কিশোর। জিজ্জেস করল, 'আমাদের কদ্দিন আটকে রাখার ইচ্ছে?’
'সেটা তোমাদের ওপর নির্ভর করে,’ ভদ্রতার মুতোশ নামান্যতম খসন না ডুগানের। 'ওই বাপারেই কথা বনতে এসেছি।'
'বनून?’
‘‘্র্টা প্রস্তাব আছে আমার। শোনা না শোনা তোমাদের ইচ্ছে।’
'কি প্রস্তাব?'
তোমরা ছেনেমানুষ। শখের বসে গোয়েন্দাগিরি করতে এসে একটা ভুন করে ফেলেছ। তেবে দেখলাম, সেটা ক্ষমা করে দেয়া যায়। আমি তোমাদের दि্যোন করতে রাজ্ি আছি। তবে কথা দিতে হবে, আমার কथা, এখানকার কथा কাউকে কোনদিন বনবে না। কিচ্ছু ফাঁ করবে না।'
＇আপনি কি সত্যি ছেড়ে দেয়ার ক্থা ভাবছেন？＇
＇ফানতু কथा आমি বনি না।＇
＇কিন্তু আপনি যে প্রস্তাব দিচ্ছেন，ঢেটা মানা আমাদের পক্েে নম্তব নয়।’
‘দেৃো，বোকামি কোরো না। অब্প বয়েন，রক্ত গরম．．．আমার কথা না খননে পেশে পস্তাতে হবে।
＇র্থ্থাৎ মেরে ফেন্নবেন？
＇মারামারি কথ্থা আসছে কেন？বননামই তো，একটা ভুন মাপ করে দেয়া যায়，যদি আমার কথা শোনো．．．＇
＇কিতাবে শেষ করবেন，বলুন তো？শুনি করে মেরে কাদার নিচে পুঁতে ফেনবেন？＇

আর ఫৈर্য রাখতে পারল না হ্দরি। পেছন থেকে বনে উঠন，＂বলেছিনাম না，খামোকা সময় নস্ট করবে！ওরা খনবে না！＇

হাত তুনে ভাইকে থামতে ইশারা করন ডুগান। কিশোরের দিকে ফিরন， তদন্ত করতে গিয়ে যে টাকা খরচ ইয়েছে，সেটাও দিয়ে দিতে রাজি আছি আমি। মুধ বন্ধ রাখার জন্যেও টাকা দেব। আর কি চাও？＇
＇আচ্ছা，সোনাও্ো কি করেছেন，বনুন তো？＇
হািিটা চনে গেন ডুগানের চোখ থেকে। পরকণণে ফিরে এন আবার। ＇আমার কথার জবাব কিন্তু নয় রটা！＇
＇তাহলে আপনার কথার জবাবই 飞สে নিন। आমি রাজি নই।’
মু সার দিকে তাকাল ডুগান।＇তোমারও কি একই বক্তব্য？তুমিও কি জীবনের মায়া করো না？＇

শান্তকণ্ঠে মুনা বলন，＇করি। কিন্তু অপরাধীকে সহযোগিতা করতে পারব ना।

দেথো，তোমাদের জীবন মাত্র ※রু। এখনই সেটা শেষ হয়ে যাক，নত্যি বनছি，এ আমি চাই না। আমি তোমাদের অনুরোধ করছছ，আমার কথায় রাজি रয়ে यাও।
＇ラরি，জেনারেল，＇কিশোর বলন। ‘আপনি যা করতে বলছেন，সেটা অন্गায়। आমরা তা পারব না।

ত্রোমাদের দৃঢ়তা দেঝে অবাক হচ্ছি আমি！．．．ঠিক আছে，চষ্মিশ ঘন্টা সময় দিলাম，যাও। ভেবেচিন্তে মনস্গির করো। চনি এখন। ওডবাই।

দनবন निয়ে বেরিয়ে গেন ডুগান। তানা नाগানোর শদ্দ হলো। পায়ের শฺব্দ দৃরে চনে নেনে মুনা বনन，＇আমরা রাজি হনে কি সত্যি খুন করবে না ？＇
＇না，করবে না। তাহনে অত कथा বनত না। ভাইকে Өধু হকুম দিয়ে দিত，এতঋণ্ণ আামাদের নাশ পুঁতে ফেনার ব্যবস্থা হয়ে যেত।

তারমানে লোকটা অপরাধী হনেও অত খারাপ না। তবে কালকের মধ্যে আমরা রাজি না হনে নি‘চ্য় আর ছাড়বে না？’
＇ना，ছাড়বে না। যতদূর ব বৈ小नাম，ড্রুগান অকক্থার মানুষ। आমরা রাজি হনে ডাল，নইইনে আমাদের বাঁচিয়ে রেঝে তাব্র কোটি কোটি টাকার ব্যবনা

নট্ট হত্রেদে না। তারচেয়েও বড় কৃথা，জেজে যেতে হবে। এত সুনাম，


কেটে গেল দিন। সন্ধ্যায় খাবার রেণে গেন আগের রোকটা। আরও অবটা মোমবাতি দিয়ে গেন।

খাওয়ার পর আগের দিনের মতই বাতি নিভ্রিয়ে দিল কিণশার।
দৃহত মাথার নিচে দিয়ে চিত হয়ে שয়ে＇পড়ন মুনা। কখন যে চোখ নেগে এन，বनতে পারবে না। আচমকা－বোধহয় আরলা জনে ওঠাতইーঘুম ভেণ্ভে গেন তার। দেথে জানালায় দাঁড়িয়ে মোমবাতি হাতি কি যেন করছে কিশোর।
＇কি হনো？কাউকে দেখা যাচ্ছে নাকি？＇আশায় দুলে উঠন মুনার মন।
মাथा নাড়ন কিশোর，＇না।
＇কি দেখছ？
দদেখ্ি না। দেখাচ্ছি।
কিশোরের রহস্যময় কথার মানে বুঝত্ পারল না মুনা।

## চোদ্দ

বনের মধ্ধ্যে গাছের গায়ে হেনান দিয়ে বলে আছে ওমর আর রবিন। দুর্গের দিকে চোখ । পপ্চিম দিগন্তে হেনতে আর্ণ্ড করেছে নৃর্য।

রবিন বনन，＇কিছু একটা করা দরকার।＇
＇কि？＇
＇যা হোক，কিছু একটা। এ ভাবে বসে থাকতে আর ভান্নাগছে না।＇
＇করার থাক্লে ঢে করেই ফেনতাম। দুর্গে ঢুকতত বনছ তো？এখনও． সময় হয়নি। নেই পুরান্না প্রবাদটা জান্নে না－মনে সন্দেহ রেখে কিছু করার চেয়ে না করা ভাল？বনেই থাকতে হবে．আমাদের，যতঞ্কণ কিছু না ঘটছে， যতঋ্ষণ শিওর না হচ্ছি।
＇কি घটেে？
জানি না；
＇কিছুই यদি না ঘটে？＇
＇घট゙বেই। Гুথচাপ বসে আঙুন চুষবে না ওরা। অন্তত কিশোর।＇
আর কখন করবে？অन্ধকার ঢো হয়ে এন！
হয়র্তে অন্ধকারের অপেকাতেই আছে ওরা। রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্কা করব। எরপরও यদি কিছু না করে，যে যে छানালায় आनো দেখব，নবকটারত সিয়ে উকি মেরে দেখে আনার চেষ্টা করব। ঢোমার বিরক্ত নাগছে？উটে গিয়ে খানিকक্ষ হাটাহাটি করে এনো না। চাইনে গাঁয়ে গিয়ে খাবারও কিনে आনতে পারো，রাতের জন্যে।

आপনি ィকা থাকবেন？
‘अनুবিধে কি？নজর রাখার জন্যে একজোড়া চোখই যথেট্ট ’’

## লোনার খোজে

‘বেশ, বরং তা-ই করি। ইেঁটেই आসি। উঠে দাঁড়ান রবিন।
যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছুটতে ছুটতে ফিরে এল সে। উত্রেজিত কণ্ঠে বনন; ‘ওমরতাই, ওরা ওই দুর্গেই আছে! কোন নন্দেহ নেই!’’
'কি করে বুঝলে?'
'এই দেখুন!’ হাতের খেলনা বিমানটা দেখাল রবিন।
ঝা করে পিঠ নোজা করন ওমর, 'কোথায় পেনে?'
'বনের কিনারে।'
'ওরাই পাঠিয়েছে, বুঝনে কি করে?'
খেলনাটা উল্টে প্রশ্নবোধকতুনো দেখাল রবিন। 'কোন নন্দেহ নেই आমার, কিশোরই পাঠিয়েছে। এটা আমাদের কোড। বহুবার বিপদে পড়ে অই প্রশ্নবোধক ব্যবহার করে উদ্ধার পেয়েছি আমরা।'
‘হু, এখন आর বসে থাকা যায় না। বনেছিনাম না, কিছু ঘটবেই।'
'কি করবেন?
'স্যান ফ্র্যাস্সিসরোয় যেতে পারবে?'
'টমাजের গাড়িটা নিয়ে? পারব। কেন?’
তাকে খবর দিতে। यত তাড়াতাড়ি সস্তর নোকজন নিয়ে যেন চনে आजে।
‘यদি অফিসে না পাই?’
যোগাবোগের ব্যবস্থা করবে। পুলিশের সাহয্য পেনে ওদের বের করে আনতে নুবিধে হবে।'
'ठिक आছে। याচ্ছি आমি।'
'পাহাড়ী রাস্তা, অন্ধকারে সাবধানে গাড়ি চানাবে। তাড়াহড়া করে খাদে পড়़ নতুন বিপদ বাধিয়ো না।’

आচ्शा।:
রওনা হয়ে গেন রবিন।
ঢিলেঢানা ভাবটী চলে গেছে ওমরের। একটা সিগারেট ধরান। সৃর্য যত দিগন্তে নামছে, মাঠের প্রান্তে দীর্ঘ হচ্ছে গাছের ছায়া। বিচ্চিত্র আনোয় কেমন ভৃতুড়ে, অবাস্তব লাগছে বিশান পুরান্যো দুর্গটাকে। মুহৃর্ত্রের জন্যেও আর চোখ নরাল না ওটার দিক থেকে।

খুব ষীরে কাটছে সময়। গোধূলি পেরিয়ে রাতের ছায়া নামন। গাঢ় হতে নাগ্ন অন্ধকার। বাঁ পাশের টাওয়ারের সবচেয়ে উদু ঘরটার জানানায় আনো জ্রততে দেখা গেল।

আধঘন্টা পর নিভে গেন আলোটা। ঘণ্টাখানেক পর আবার জৃনে উঠন। নড়াচড়া করছে। জানানার কাছে এগিত়ে এন।

সতর্ক रनো ওমর। দৃষ্টि স্থির रनো জানাनার’ ওপর। মোম হাভ্ত জানাनाয় দাঁড়াল কেন লোক্টা? ছায়া পড়ন। মোমের সামনে হাত দিয়ে বাধার নৃট্টি করেছে নোক্টা। সরে গেন হাত। আবার বাধা। কিছুহ্ষণ বিরতি দিয়ে আবার সরে গেন।

প্রথমে অদুত নাগলেও কয়েক সেকেড্ডেই বুঝে ন্গেন ওমর। সক্কেত দেয়া इচ্ছে! এস ও এস! উত্তেজনায় পিঠ সরিত্যে এনেছে গাছের গা থেকে। তীক্ষদদৃষ্টিতে জানালার দিকে তাকিয়ে থেকে নক়কেত পড়ার চেট্টা করন।

তিন মিনিট পর আর কোন সন্দেহ রইন না ওর, ওই ঘরেই রয়েছে কিশোর আর সুনা। কারণ আলোর সক্কেতের নাহায্যে ওদের দুটো নামই বনার চেট্টা করেছে কিশোর।

ক্ক্য়কবার সক্কেত পাঠিয়ে নিভে গেন আবার আলো। বজে বসে ভাবতে नाগन ওমর, কি করা যায়? জানালার কাছে কি এখনও দাঁড়িয়ে আছে কিশোর? হয়ততা আছে। হয়তো অপেকা করছে জবাবের আশায়। জবাব দিতে পারনে নিপ্চিন্ত করা যেত ওদেরকে। একটা টর্চ হলে••টর্চ! কথাটা যেন বিদ্যুए চমকের মত মাথায় খখনে গেন ওমরের। অন্টার! ওটার ককপিটের একটট .পকেটে টর্চ আছে। রবিন কখন আনে ঠিক নেই। ওর অপেকায় বনে থাকার মানে হয় না। আগে কিশোরদের সঙ্গে যোগাযোগটা করে ফেলো যাক, তারপর অন্য কিছু করার ক্থা ভাববে।

একটা মুহৃত আর দেরি করন না ঢে। লাফিয়ে উঠে প্রায় ছুট্টু せরু করন বিমানটोর দিকে। অन্ধকারে অচেনা বনের মর্যে ছোটাটা নহ্জ হলো না। গাছের গায়ে ধাক্কা নাগল, শেকড়ে হোচেট খখল, কিন্তু থামন না जে। গতিও কমান না। চনে অन বনের কিনারে, বিমানটা যেখানে রাখা আছে। দরজা খুনে ভেতরে ঢুকে টচ্টা বের করতে আনতে রক মিনিটও লাগন না।

কিন্তু মাটিতে নামতেই ঘাড়ের কাছে পিস্তলের শীতল নন্রে স্পর ৃপল। পাথর হয়ে ঢেল নে। কানের কাছে কঠিন কণ্ঠ, ‘ওখানে উঠেছিনে কেন?’

পরিচিত কন্ঠ। ফিরে তাকান্নার চেষ্টা না করে ওমর বলল, 'আপনি?’
‘ও, आপনি!' পিস্তুন নরিয়ে নিল কনন্টেবল ব্রেক। নে-ও অবাক হয়েছে। ‘ওंयানে কি কর্ছিনেন?’

টর্চ আনতে पুকেছিনাম।
'টর্চ দিয়ে কি হবে?
কি হবে, জানান ওমর। 'কিন্তু আপনি এখানে কি করছেন?’’
'দিনের বেলা আপনাদের আলোচনা থেকেই অনুমান করেছি, সাংঘাতিক কোন ব্যাপার ঘটেছে। अফিনার টমান আমকে কিছু বলেনি। কৌতৃহন দমাতত পারছিনাম না। মনে হনো, হাত যখন কোন কাজ নেই, গিয়ে বরং ব্নেনটা পাহারা দিই। কিছু ঘটটে পারে।
'बবং नত্যি नত্যি ঘটিন, তাই না?'
'আসলে কি করছেন আপনারা, কি ঘটছে, বিশ্বাস করে আমাকে কি বলা याয় ना? आমিও পুলিশ। जব खनনে হয়ঢতা আপনাকে নাহাय্য করতে পারতাম।

বেকের কথাটা তেবে ঢেখল ওমর। দ্বিধার কিছু নেই। গাঁ্যের একমাত্র পুলিশম্যান ব্রেক। ডুগান তিনেজের ইনচার্জ। ডাকাঁতদের নজ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। থাকনে বিমানটার ক্থা টমাসকে জানাত না। বরং ছূপ করে

থাকত, চেপে যাওয়ার চেট্টা করত।
কি কাজ্জে অসেছে ওরা, কোনখান থেকে খরু, সংক্ষেপে ত্রেককে জানাল ওমর।

চুপচাপ সব শোনার পর ত্রেক বনল, 'আমার কাছে গোপন করে ভুল করেছেন আপনারা। অনেক আগেই বের করে আনা যেত ওদের। আমি এ গায়ের ছেলে। হাতের উল্টোপিঠের মত চেনা ওই দির্গ। ছোটবেলায় কত पুকেছি ওখানে। বন্ধুদের নিয়ে ঢৃখলেছি।... চলুন্, গিয়ে বের করে নিয়ে आनि।'
‘বের করে আনব! অতই সহজ? দুকতে দেবে কেন আমাদের?’
অन्ধকারে হাসি শোনা গেল ত্রেকের। 'ওদের দেখিয়ে ঢুকব নাকি?’
'ফাঁকি দেবেন কি করে?’
‘পুরানো দूর্গ, ভুনে যাচ্ছেন কেন? দুর্গে মাটির নিচের ঘর, পালানোর জন্যে নুড়ঙ্গ-এ দুটটো জিনিন থাকবেই। ডুগান ফোর্টেও আছে। একটা গোপন সুড়ঙ্গ আছে, বেরোনোর পথ।'
‘বেরোনোর পথ, ঢোকার তো আর নয় ‘’
‘বেরোনো মানেই দুকতে পারা, আর ঢুকতত পারা মানেই বেরোনো। এ তো সহজ কথা।'

তা ঠিক। উত্তেজনায় সহজ কথাওুোই যেন মাথায় पুকতে চাইছে না ওমরের।
‘আনুন আমার সঙ্গে,' বেক বলল, 'সুড়ঙ্গমুখটা দেখাব।'
পথ দেখিয়ে বনের গভীরে নিয়ে এন ওমরকে রে্রে। একটা ঘন ঝোপ দেখিয়ে বনল, 'মুখটা ওর তেতর। আলগা পাথর তফনে রাখা হয়েছে। নরালেই বেরিয়ে যাবে। দুকবেন?’

দ্বিধায় পড়ে দেল ওমর। ঢুকবে? না রবিন অ! うমানের আনার অপেক্ষা করবে? জটিন পরিস্থিতি। ঢোকার সুযোগ পেয়েও ভাবতে হচ্ছে। রবিন ফিরে এনে যদি দেখে সে নেই, দুস্চিন্তা ওরু করবে। মরিয়া হয়ে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে বনতু পারে।
'ঢোকার জন্যে তাড়া. নেই আপাতত,' बেককে বনন্ন जে। 'আগে আমার বন্ধুদের জানিয়ে দিই যে আমরা আছি এখানে।'
'যা ভাল বোঝ্েেন"
আগের জায়গায় ফিরে এল দুজনে। রবিন ফেরেনি। অরণণ এত তাড়াতাড়ি ফেরার কথাও নয়। অन্ধকান দুর্গ। কোথাও আলো দেঈ; যাচ্ছে না । টাওয়ারের জানালার দিকে তাক করে তিনবান টর্চ জ়ালন আর নেভান ওমর। জবাব পেল্ন না । কিশোর আর মूনাকে ওঘর থেকে নরিয়ে ফেনা হলো নাকি? না ঘুমিয়ে পড়েছে ওরা?

জানালাটার দিকে তাক্য়ে থেকে ব্রেকে জিজ্ঞেন করন, 'আপনি কি এখন থাকবেন, না অন্য،কাজ আছে?’
'থাকি। আমার সাহায্য আপনার প্রয়োজন হবে।'

## পনেরো

তোর চারটে বাজতে চলন। পুব দিগন্ত থেকে যেন ऊঁঁ়ি মেরে এগিয়ে আসছে কাকভোরের হালকা ধৃনর ছায়া। রবিন যখন এল, ওমর তখন দুচ্চিত্তা आর ক্রান্তিতে হাতের তানুর্তে মাথা রেণে שয়ে পড়েছে। তার 'পাশে שয়ে নিচিণ্তে নাক ডাকাচ্ছে ব্রেক।

শব্দ হতেই ঝট করে মাথা তুনন ওমরু। এক্টা ছায়াকে এগিয়ে আসতে দেখে পিস্তু বের করল। কাছে আনার পর বূঝল, রবিন। ‘ও, তুমি? কি খবর?’

পাশে শোয়া বেকের দিকে তাকাল রবিন।
'অসুবিধে নেই,' ওমর বনन। 'আমাকে সাহায্য করতে অजেছে বেক। তার নামনেই যা বনার বনতে পারো।
‘বিশেষ ভান না,' রবিন বলन, 'রাস্তার মধ্যে চাকা পাংচার হলো। থানায় পৌছতে পৌছতে অনেক রাত। গিয়ে দেখি बাউন নেই। ডিউটি শেষে.বাড়ি ফেরার কथা। নেখানে ফোন করালাম। বাড়িতেও নেই। ডিউটি অফিসার অনুমান করন, হয়তো ক্রাবেটাবে চলে গেছে। কতকণ আর বসে থাক্ব? শেচে এক্টা মেসেজ রেখে চলে এলাম। বার বার বলে এরেছি, যত তাড়াতাড়ি সভ্বব যেন খবরটা বৌছে দেয় बাউনকে। অফিসার কথা দিয়েছে, দেবে।... এদিকের কি খবর?’
'তান। ওই টাওয়ারের সবচেয়ে ওপরের ঘরটায় আছে কিশোররা। তুমি যাওয়ার পর মোমবাতি জ্ৰেলে মেনেজ দিয়েছে নে।
'তাই! টমান ক্থন আजে তার তো কোন ঠিক নেই। আমরা কি বডে থাক্ব?’

ননা, তোমার জন্যেই অপেজ্মা করছিনাম, আর বসে থাকব না। দুর্গে ছুকব। ওদের বের করে আনতে হবে।
'কিন্তু ছুক্বেন কিভাবে?'
ক্থা কানে যেতে ঘুম ভেঙে গেছে বেকের। চোখ মেলে রবিনকে দেথে উঠে বनল।

ওমর বনল, ‘ひকটা সুড়ঙ্গমুখ দেখিয়ে অনেছে আমাকে ব্রেক। ওদিক দিয়ে নাকি. ঢোকা যায়।'
'তাহনে বসে আছি কেন?’
রবিনের ক্থার জবাবটা দিন ব্রেক, 'আगার মনে হয় আর বসে থাকার কোন মানে নেই। অহেতুক দেরি করা। চনুন, দুকে পড়ি।’

নোকটার সাহস আছে, অ্যাডভেঞ্ধার ভানবাসে, অনেক আগেই বু৫ে গেছে ওমর। প্রমোশনেরও নোভ আছে হয়তো। কাজ দেখিয়ে বসদের নুনজরে পড়তে চায়।

তার প্রমোশনে বাগড়া দিতে চাইন না ওমর। উঠে. দাঁড়ান্। 'চন্ন।’
আগে আগে চলন बেক। ঝোপটার কাছে এসে ডাল্গপাতা সরিয়ে বসে

পড়ল গোড়ায়। শ্যাওলা জন্মে পিচ্ছিন হয়ে থাকা আলগা পাথরণুো সরাতে তাকে সাহায় করন ওমর। রবিন পাহারা দিতে লাগল। দেখছে কেউ আসে কिना।

পাথর সরাতেই বেরিয়ে পড়ন একটা গর্ত্রের কালো মুখ। হাসি হাসি গলায় বেক জিজ্ঞে কর্ল, 'কে আগে দুকবে? আমি নামি?'
'না, আপনি आমার পেছনে আসুন,' বনে গর্তের ভেতর টর্চের आালো ফেনে দেখে নিন ওমর। গর্তের কিনারে দুই হাতে ভর দিয়ে শরীরটা নামিয়ে দিল ভেতরে। পায়ে মাটি ঠেকতে হাত ছেড়ে দিল। মাটি ভেজা ভেজা। পচা উদ্ডিদ আর বহুদিন বদ্ধ থাকার ফলে ভাপসা দূর্গন্ধ বাতাসে। সুড়ু্গের ভেতর কয়েক পা অগিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অন্যদের আসার অপেক্ষা করতে লাগন। টর্চ রকমাত্র ওর হাতেই আছে।

খারাপ সুড়ঙ্গ জীবনে অনেক দেখেছে ওমর, কিন্তু $এ$ রকম আর দেখেনি। মনে রাখার মত একটা অভিজ্ঞতা। যখন তৈরি করা হয়েছিন, তখন নিচ্চয় এই দুরবস্থা ছিল না। বেক যখন ছোটবেলায় খখলতে ছুকত, তখনও এরচেয়ে অনেক ভান ছিল সুড়ঙটা, জানান সে। তারমানে বহুদিন ব্যবহার করা হয় না এটা। বদ্ধ পড়ে থাকতে থাকতে এই অবস্থা হয়েছে। হরর ছবির শৃটিং করা যাবে।

সরু সুড়ञ। মেঝেতে চটচটে কাদা। দেয়ালে যত রাজ্যের থোকামাকড়ের বাস, অন্ধকার জ্গতের বাসিন্দা ওরা । দেখনেই গা ঘিনঘিন করে। রবিনকে ভয়ে ভয়ে তাকাতে দেখে আশ্বস্ত করল বেকーচেহারাই খারাপ ওওুলোর, তেমন বিষাক্ত নয়। কামড়ে দিনে কিংবা হুন ফোটালে মারা যাওয়ার ভয় নেই, বড়জোর হাসপাতালে গিঁয় ইনজেকশন নিতত হবে। ছাত থেকে দুর্গন্ধে ভরা পানির ফোটার সজ্গে অকধরনের পিচ্ছিন জ্িনিস খসে খসে পড়ছছে। নিপ্চয় এর ওপরে রয়েছে পরিथা। সেখান থথকে চুইয়ে পড়ছে এই भांनि।

Чকজায়গায় ঢালু হয়ে নেমে গেছে মেঝে। নিছু হওয়াতে হাঁটুপানি জমে আছে। কিছুদূর পানি ডেঙে অগোনোর পর আবার ওপরে ওঠার পালা। নিছু হয়ে এন ছাত, মাথায় ঠেকে যায়। হামাঙড়ি দিয়ে এগোতে হনো। তারপর আবার ওপরে উঠে গেল ছাত।

সডড়কের শেষ মাথায় কি দেখতে পাবে, ভাবছে ওমর। দেয়াল তুলে যদি মুখটা বন্ধ করে দিয়ে রাৰে? কিংবা ওপর থেকে ছাত ধসে সিয়ে বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে? অত কষ্ট ৫খু বিফলেই যাবে না, ভয়ানক এই সুড়ঙ ধরে আবার ফিরেও যেতে হবে। আর ভাবতে চাইল না রে। কিন্তু শেষ মাথায় পৌছে থমকে দাঁড়াতে হলো। ধড়াস করে উঠন বুকের ভেতর। সামনে ঠিকই পথ রুদ্ধ। ধসেও পড়েনি, কিংবা দেয়াল তুলেও বন্ধ করা হয়নি, কাঠের দররজা দিয়ে আটকানো।

ওমরের পাশ কাটিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল বেক। একপাশের দেয়ানে একটা বড় নবের মত জিনিস। সেটা ধরে ঘোরানোর চেষ্টা করতে

नाগন $\ddagger$ অবশেষে খুট করে একটা आাওয়াজ হনো। কেঁপে উঠন দরজা। घড়ঘড় করে সরে গেন একপাশে। বেরিয়ে পড়ন অক্টা ফোকর। কোনমতে এক্জন মানুষ ঢুকতে পারে।

আগে एুক্ন ব্বে।＇পেছনে ওমর আর রবিন। মাটির নিচে একটা বদ্ধ ঘর। ঘরটাকে সির্জার কফিন রাখার ঘরের মত মনে হলো রবিনের।

হাত তুনে ইশারায় শব্দ করতে মানা করন ব্রেক। काন পেতে ঞনতে নাগন। নিজ্রেদের নিঃশ্বাजের ভারি শদ্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেন না।

এ জায়গা বহারার দেখা আছে ব্রেকের। তার কোন ভাবান্তর হলো না। ওমব্রের হাত থেকে টর্টা নিয়ে ওদেরকে পিছে আসতে বলে আগে আগে এগোন। পাথরের দেয়ানে ঘেরা হনঘর। টর্চের আনো দেয়ালে ঘুরিয়ে এনে রক্টা বড় দরজার ওপর ফেনन। কান পেতে খনতত লাগন আবার। কোন শদ্দ নেই । প্রহরী থাকনেও ভোরের এ সময়ে নিচয় জেগে নেই সে। হয় ঘরে एয়ে ঘুমাচ্ছে，নয়ততা দরজার পাশে টুলে বসে দুনছে।
«গোভ্ যাচ্ছিন ব্রেক；হাত চেপে ধরে তাকে থামান ওমর। দাঁড়ান। এয়ার ফোর্ডে টেনিং নেবার নময় আমাদের ওস্তাদ বনত－বুদ্ধিমান ৈৈৈনিিক ィগোনোর আগে てেছনেে পালানোর প্যটা রেডি করে রেশে যায়।’

আবার ব্রেকের হাত থেকে টর্চ নিয়ে দরজাটার দিকে অগিয়ে ণেন নে। বড় দরজাটার মধ্যে আরেক্টা ছোট দরজা，যাতে ঢোকার জন্যে সব সময় বড়টা খুनতে না হয়। সেটার তানার ফুটোয় চাবি ঢোকানো রয়েছে।．এর অর্থ দরজার অন্যপাশে এখন কোন প্রহরী নেই।

চাবিতে মোচড দিয়ে তানাটা থুুে ফেনন তে। ছোট পান্নার ওপরে－ নিচে দুটো বড় বড় ছিটকানি। ও দুটো খুনতে গিয়ে নিঃশপ্ততার মাঝেে অনেক জোরে শব্দ হয়ে গেন। চপপ করে দেখতে নাগল কেউ আরে কিনা। এন না। এক্ট কাজের কাজ হলো। প্রढ্যোজনে এখন এই দরজা দিয়েও ছুটে পালাতে পারবে। চাবিটা পকেটে ফেনে ফিরে এল অন্যদের কাছে। बেককে বনল，


ঘরটা অদুুত। সামান্য শব্দ হলেই বিচিত্র প্রতিধ্বনি তোনে।
দেয়ানের ধার ঘেঁচে এগোন ওরা। একটা পাথরের ঘোরানো সিঁড়ির গোড়ায় এনে দাঁড়াল। ক্কু’র প্যাঁচের মত ঘুর্র ঘুরে উঠে নেছে সিড়ি । ফিস্িি করে বলল ব্রে，＂টাওয়ারে ওঠার সিড়ি।＂এত আস্তে কথা বনেছে নে，তা－ও প্রতিধ্বনি হলো।
‘আমি আগে যাই，’ ওমর বনন।
টর্চের আলো ফেলে খুব সারধানে পা টিপে টিপে উঠতে খরু করন সে।
নিরাপদেই উঠে এন＇রকত্লায়，কোন বাধার সম্মুখীন হলো না। সিঁড়ির পাশে প্রতিটি তনায় টাওয়ারের দেয়ানে অকটা করে ছোট জানানা। সেঙুলো দিয়ে ভোরের ধৃনর আলো আসছে।

একতলা থেকে দোতনায় ওঠার সময়ও＇বাধা এন না। ওপর দিকে তাকিয়ে অনুমান করন ওমর，নির্দি己 নক্ষে পৌইতে হলে আরও দুটো তলা

পার হতে হবে ওদের। এখন পর্যন্ত যখন কোন গওগোল হয়নি; আশা করন নিরাপদেই বাকি দুটো তনাও পার হতে পারবে।

কিन্তু. তিনতनाয় ওঠার সক্গে সক্গে আশা নিরাশায় পরিণত হনো ওর। নিচে চিৎকার করে উঠন চে ঢেন। তারপর eরু হলো চেঁচামেচি । গোলাকার দেয়ানে ধাকা খেয়ে বিচিত্র প্রতিষ্বনি তুনতে নাগন।

## ষোলো

পাথরের মূর্তি হয়ে সিড়ির ল্যাক্ডিঙ্ দাঁড়িয়ে গেল তিনজন। উত্তেজনায় টানটান जায়ু । কান পেতে ৫নছে নিচের হউগোন।

হনঘরে পাথরের মেঝেতে ছোটাছুটির শব্দ। দ্বিধাঘস্ত কথ্যাবার্তা। কি বनছে ক্ছুই বোঝা যাচ্ছে না। কজন মানুষ, তা-ও বোঝার উপায় নেই। তারপর इউউগোনের মধ্যে পরিষ্ষার গলায় কথা বনে উঠন একজন, বাতাস আनছে কোনদিক দিয়ে?’

খানিক পরে জবাব এন, ‘অই যে, এদিক! দরজাটা খোলা! মনে হয় কেউ দুক্কেছে ভেতরে!'

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চনেছে ওমরের মাথায়। ওরা কোথায় আছে বৃঝে ফেনতে কয়েক মিনিটের বেশি নাগবে না নোক্গেোর। চাপা গলায় বলন, তোমরা এथানেই থাবো। শদ্দ করবে না। কিশোররা কোথায়, গিয়ে দেখে आসি আমি। কেউ উঠে আনার চেট্যা করনে যা ভান মনে হয় কোরো।
'এখানে থাকন্লে ফাঁদে পড়ে যাব আমরা!' রবিন বনन।
'যাব কি, গোিই তো!
'যান আপনি,' পরেট থেকে পিস্তন বের করন ত্রেক।
'অহেতুক খুনোখুনির মধ্যে যাবেন না।'
"আমি পুলিশ। यो ভান বুねব, তা-ই করব। आপনি যান।
 থৌছন। সিঁড়ি শেষ। দেয়ানের গায়ের জানানা দিয়ে আলো আসছে। টর্চ না জেলেও নেই আলোয় আশপাশটা দেখতে পাচ্ছে এখন। টর্চটা আর অयथা হাতে না রেখে পকেটে রেখে দিন, ফাইট করার জন্যে দুটো হাতই এখন মুক্ত।

ন্যাড্ডিঙের মাথায় একটামাত্র দরজা দেখা যাচ্ছে। ভারি ওক কাঠের, অনেক পুরানো, দেয়ানের হকে চাবি ঝুলছে। আশায় আনর্দে দুলে উঠন তার বুক। দরজার তানার চাবি নাকি? মুহৃত্ত চাবিটা খুনে এনে ঢুকিয়ে দিন তানার ফুটোয়। ঘোরাতে গিয়ে মাদ শু্দ रনো। কেয়ারই করন না সে। ঠেলে ঝোনার সময় পান্নার কজাও কিচকিচ করে উঠন। বিছানায় সজাগ বসে আছে কিশোর আর মুনা।
‘ওমরভাই ‥এজেছেন!' লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে এন কিশোর। 'বাঁচनाম!
'কथা বলার সময় নেই। তাড়াতাড়ি জুতো পরে নাও। পানাতে হবে। আমরা যে দুকেছি, টের বেয়ে গেছে ওরা।'

ওমরের কথা শেষ হওয়ার আগেই জুতো পরা eরু করে দিয়েছে দুজনে।
মুনা বনन, ‘চলুন। একেবারে সময়মত এনেছেন। আজ यদি না আসত্নে, কান এনে আর বেত্ন না। রাতেই পরিখার কাদায় भুঁতে ফেনা হত আমাদের লাশ।

তাকিয়ে রইন ওমর। 'সত্যি বনছ!’
মাথা ঝাঁকান মুना ।
'কেন?'
'আমরা ওদের প্রস্তাব মানিনি।’
"কাদের প্রস্তাব?"
'ড্রুান আর তার ভাইয়ের।'
‘এখানে এসেছিন নাকি ডুগান?’
‘এনেছিন,' জবাব দিল কিশোর। যদ্দূর মনে হয় এখনও আছে। फুকনেন কিভাবে?
‘পরে ধনো। সময় নই্ট না করে এখন বেরোতে হবে। এনো। শদ্দ কোরো না।

দ্রুভ তিনত্ার ন্যাড্ডিঙে নেমে এন ওরা। রবিন আর বেক দাঁড়িয়ে आছে। নিচ থেকে এখনও শোনা যাচ্ছে হট্ৰগোন।
'আর কিছু ঘটেছে?' জানতে চাইন ওমর।
'না,' জবাব দিল রবিন। 'আমাদেরকেই খুঁজছে।'
जে ঢো জানিই। আর কাকে থুঁজবে?’ কান পাতन ওমর। ‘এখনও হনঘরে আছে। এখানে দেখতে আনবে, জানা কথা। গেট দিয়ে বেরোতে গেনে ওদের সামনে দিয়ে যেতে হবে।'
‘খুনে রেখে এনে বরং কতি হনো,’ বলন রবিন। ‘ওই দরজাটার জন্যেই ওরা টের পেয়ে গেন, চুরি করে কেউ দুকেছে। নুড়ঙ্গের দিকে গেনে কেমন इয়?'
'তাহলেও ওদের সামনে দিয়েই যেতে হবে। যদি যাই, নামনের দরজা দিয়েই যাব। দ্বিতীয়বার ওই নর্দমায় पুকতে রাজ্রি না আমি।'
'সামনে দিয়ে গেলে অनুবিধে কি? পিস্তন আছে সঙ্গে।'
'পিস্তু ওদের কাছেও আছে.। ওরা ওণি খেনে আমাদেরও ছাড়বে না। মরব।

ব্রেক বলन। 'আমাকে ওরা চেনে। পুলিশ দেখলে ওুনি করতে সাহস করবে না।
'অত ভরনা করবেন না। ওরা এখন বেপরোয়া। নিজেদের চামড়া বাঁচাতে চাইলে একমাত্র উপায় এখন আমাদের গুলি করে মেরে পরিখারর কাদায় নুকিंয়ে ফেনা। যাতে পুলিশ এসে পরে কিছুই বুঝতে না পারে। আমরা যে এখানে ঢুকেছিলাম তার কোন প্রমাণ নেইই, কোন চিহ্ন রেথে

आরিনি। কেউ কন্পনাও করতে পারবে না আমাদের কি হয়েছে।’
চপ হয়ে দেল বেক।
'কि ভাবছ?' কিশোরেক জিজ্ঞে ক্রন রবিন।
निচের চোঁটে চিমটি কাটা বন্ধ কল্রল কিশোর। আমার মনে হয় না দরজ ঢখানা দেণে ওরা টের পেক্যেছে। অ্যানার্ম বেন जাাছে বোথাও। দরজা च্যোনার সময় চাপ পড়ে ঢেছে টিগারে। বেজে উঠে জানিয়ে দিয়েছে ওদের। ওপরে বলেই ঘন্টার শদ্দ セনেছি আমি।

 তবে কি করবে অন়ুমান করতে পারছ্ছ এখনই। বন্দিরা ঘরে আছে কিনা
 श!!'

এগিয়ে আসতে নাগল পদশদ। সবার आগে যে নোকটা রয়েছে, ঢে
 ক্য়েক্জোড়া পায়ের শদ্র।

 নোক। সिয়ে ক্থা বनব नाকি?’
‘কোন লাভ হবে না। ও আর এখন আপনার বন্ধু নয়। শত্রুর দলে যোগ দিয়েছে। দেখা যাবে, প্রথম তুনিটা আপনাকে নে-ই করেছে। এখানেই


 'নেমে आস্ন, यদি ভান চান!'
'शারির গনা,' ফি্সিফিস ক্রে বলन কিশোর।
अभর জবাব 'দিन, 'পারন্ন অलে निয়ে যান!'
 खাতীয় কাঠের আসবাব ভাঙ্রার শদ্দ হলো। স্লো থেমে যাওয়ার পর আবার

 দেয়া হয় আমাদের।
'কি করব না কর্রব সেটা আমাদের বাপার। आমাদের উঠ্ঠে আসতে যদি বাধ্য করেনে, মরবেন বলে দিনাম।’

জবাব দিন না आর ওমর। नाভ নেইই। নাगনেও মরবেে, দাঁড়ি়্যে


 মুহ্ত পরে অন্যেরাও ণেল্যে গেন লেই পন্ধ। সিড়িন নিচ থেকে উঠ্ঠ আনছে।

রাগত গলায় ওমর ব্রনল, ‘ও, এ জন্যেই চেয়ার ভেঙেছে ব্যাটারা! গর্ত্র শেয়ালের মত আমাদের ধোঁয়া দিয়ে বের করতে চাইছে। নাহ্, নড়াই না করে আর গতি নেই।'

কাশতে কাশতে ছোট জানালাটার কাছে চলে বেল কিশোর। বেলা হয়ে গেছে। পরিষ্ষার দিনের আলো আসছে এখন সেখান দিয়ে। বোঁয়া থেকে বাচার জন্যে নাকটা ঠেলে দিয়ে জানানার বাইরে। চিৎকার করে উঠন, ‘এসে গেছে!'
‘কে?’ ওকে সরিয়ে দিয়ে বাইরে তাকান ওমর। টমাস! সঙ্গে আরও দুজন অফিসার। "বাচনাম মনে হয়।’

সবাই কাশতে আর্ষ করেছে এখন।
মাসা বनল, 'বাচ্ব, ধোঁয়ায় দম आটকেই যদি মরে না যাই!’
'সদর দরজা এখন খোলা,' ওমর বনन। 'দুর্গের সবার নজর আমাদের দিকে। বাধা দেয়ার কেউ নেই। সহজেই ঢুকে পড়তে পারবে টমাস। আমরা যে आছি এখানে জানানো দরকার ওকে।' পিস্তুধরা হাতটা জানানা দিয়ে বের করে পর পর তিনবার ফাঁকা আওয়াজ করন সে। घুরে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি নিচে याচ্ছি।'

নাকে ক্রমান চেপে ধরে দূড়দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে ৫রু করন সে। বোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে বব্ধ টাওয়ার। কয়েক হাত দৃরের জিনিসও आর চোণে পড়ে না।

ওর পেছনে ছুটন বেক। বাকি তিনজন তার পেছনে।
সদর দরজার বড় ঘ্টাটা বেজে উঠন। তারমানে পৌছে গেছে টমাস।
๒नির শক্দ হলো। টাওয়ারের গোল দেয়ানে পিছলে গিয়ে শিস কেটে ওপরে ছুটে গেন বুলেট। ভাগ্য ভান, কারও গাল্য় নাগন না।

জবাবে পাল্টা अनि করন ওমর। আর্তনাদ করন না কেউ। তারমানে তার जুনিটাও মিস হয়েছে।

পাথরের্র মেঝেতে ছোটাছুটির শব্দ’।
সিড়ির নিচে আঙ্জন জুলজে। লাফ দিয়ে সেটা পেরিয়ে গেল ওমর, ধোঁয়ার বাইরে। দম নেয়া সহজ হলো। দ্রুত চোখ বোলাল চারপাশে। কেউ নেই ৷ পিস্তন উদ্যত রেখে শহ্তুর আক্রমণের আশক্কায় চতুর্দিকে চোখ বোলাচ্ছে। খুনে ঢেল ছোট দরজাটা। পিস্তন হাতে ঘরে দুকন টমাস। পেছনে তার দুই সंशर्शी।
‘কোथায় ওরা?’ ওমরকে দেখে চিৎকার করে উঠন টমাস।
'बাनि না। কয়েক সেকেড আগেও এथানে ছিন।'
টাওয়াব্রের बাनাनা দিয়ে যে পরিমাণ বোঁ়া বেরোতে দেখনাম, आমি তো ভাবলাম আাওন নেগে গেছে।
'না, ওপর থেকে নামিয়ে आনার জন্যে ধোঁয়া করেছিল। आাপনি आসতে आর্রেকদ্টু দেরি করনেই মরেছিলাম।'

গেল কোथায় ওরা? দরজা দিয়ে তো বেরোয়নি।’
‘ররেকটা পথ জানা আছে আমাদের। মাটির নিচে। সেটা দিয়েই पूকেছি!

ততাহনে ওপথেই পালিয়েছে। ধরতে হবে ব্যাটাদের। সুড়ঙ্গমুখটা কোথায়?'

ওমরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বেক। আমি চিনি, স্যার। চনুন, দেখাচ্ছি। $\cdots$ রক মিনিট দাঁড়ান আয়ি আরেকটা কাজ সেরে আসি।

ত্রক মিনিটের আগেই ফিরে এন রেক। হানিমুখে বলন, ‘সুড়ক্গের এ পাশের দরজাটা আটকে দিয়ে এনাম। যাতত আমাদের তাড়া খেয়ে আবার রদিক দিয়ে এরে বেরোতে না পারে। আমাদের বানিয়েছিন শেয়ান, আমরা ওদের আটকাব ছুচোর মত। চলুন।’

চারজন পৃনিশ বেরিয়ে যেতুই তাদের পেছনে বেরোন ওমর আর তিন গোয়েন্দা। সদর দরজা পেরোতে কানে ज্র হেনিকপ্টারের এঞ্জিনের শদ্দ। ফिরে তাকিয়ে দেণে দুর্গের ছাত থেকে উড়ে যাচ্ছে কন্টারটা।
'ওই যে পালাচ্ছে ডুগান আর তার ভাই!’ চিৎকার করে উঠন কিণোর। দুর্গের ছাতে নামাত ক্থ্টার। অন্য টাওয়ারটা দিয়ে ওঠানামা করত ওখানে।

ক্ট্টরের দিকে পিস্তন তুলে ৩ুনি eরু করন ওমর। জানে, বৃথা চেষ্টা। পিস্তন দিয়ে ঠৌাতে পারবে না অকটা ক্ট্টারকে।

দৌড়াতে দৌড়াতেই পকেট থথকে মোবাইন ফোন বের করে থানার সד্গে যোগাযোগ করল টমান। হেনিকপ্টারটার চেহারা বর্ণনা করে ধরার নির্দেশ দিতে নাগন পুলিশ ফোর্তকে। ওমর ওর কাছাকাছি যেন্ বলন. ‘বেিদূর যোত পারবে না। এখুনি প্রেন নিয়ে তাড়া করবে আমাদের ন্নেক। ধরা পড়ে যাবে।’

## সতেরো

পরদিন পুলিশের গাড়িতে করে ডুগান অন্টেটে রওনা হন্ো তিন গোয়েন্দা আর ওমর। টমাजের অनूমান ঠিক হয়নি, ধরা পড়়নি ডুগান এবং তার ভাই। হেনিকপ্টারটার কোন খোজ পায়নি পুনিশ। তাদের নन্দেহ, বর্ডার ক্রস করে মেব্সিকোতে দুকে পড়েছে ওটা, মরুভৃমি পার হয়ে চলে গেছে কোন অভ্ঞাত শহরে।

মোট পাচচজন ডাকাত ধরা পড়েছে, চারজন সৈড়ড্গে, আর পঞ্ধমজন দূর্গের মধ্যে, একটা ঘরে লুকিয়ে পড়েছিন। ত্রেক ওকে খুজ্জে বের করেছে ; কাজের নোক। টমাস बাউন আর ইয়ান ফ্লেচার দুজনেই ওপর মহনে তার প্রমোশনের জন্যে সুপারিশ করেছেন।

আজকে ডুগান এস্টেটে চনেছে ওরা নোনার থোঁজ করতে। দूর্গে পাওয়া याয়नি ওษুনো। ডূগানের চোখ দিয়ে দেখতে গেনে, ওখানে থাকার কथাও নয় অবশ্য। কিণোরের্রে দৃ বিশ্ধাস-এত টাকার সোনা, নিচয় চোখের নামনে রাখবে ডুগান। দুর্গে গলাকাটা ডাকাতদের মধ্যে নিরাপদ নয়।

এন্টেটের গেটে আজ নকন জুনু পাহারায় নেই। পৃলিশ তাকেও ষরে, নিয়ে গিয়ে হাজতে ভরেছে। তার জায়গায় পাহারা দিচ্ছে পুনিশের নোক। দরজা খুলে দিন जে। ভেতরে দুকন পুলিশের গাড়ির বহর।
.মোষ্ণলোকে আটকে, রাখা হয়েছে যাতে কাউকে আক্রমণ করতে না পারে। পার্কের মধ্যে ওতুলো বাদে আর আছে গোটা তিনেক হায়েনা।

কিশোরের ধারণা, সোনা৩ুলো এস্টেটেই কোথাও নুকিত্যে রেখেছে ড্গান। এমন কোন সহজ জায়গায়, যেখানে তার চোখের সামনেও থাকবে, আবার প্রয়োজনে খুব দ্রুত বেরও করে নিতে পারবে।

হেনিকন্টারের ছাউনিতে রাখবে না। ওখানে রাখাটা মোটেও নিরাপদ নয়। ওটার ওপর নন্দ্রেহ পড়ে जবার আগে, গোয়েন্দাদের যেমন পড়েছিল। গেটা অবশ্য কপ্টারের জন্যে। তা যে জন্যেই হোক, ডেэরে কপ্টার আছে কিনা দেখতে গেনে ন্কানো সোনা চোখে পড়ে যাবেই। বাগানে কিংবা পার্কে প্তে রাখাটাও নিরাপদ নয়। নতুন থোড়া হয়েছে এ রকম জায়গা চোরে পড়ন্নই নোকের সন্দেহ জাগবে।

অনেক তেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন সে, মূন প্রানাদে খুজবে। সোনাগুনো ওখানেই কোথাও লুকানো আছে।

প্রানাদের স্ডাব্য সমস্ত জায়গায় খুঁজে দেখা হতে নাপল। তিন গোয়েন্দা তো রটেই, পুলিশের নোকও খুঁজছে। কিশোরের নজ্গে ঘুরছে তার দুই সহকারী আর অমর।

পাথরে বাঁধানো যে চন্তরটায় জ্রেদিন রবিন আর ওমরের নঞ্গে কথা বনেছিন ডুগান, নেই জায়গাট্ দেখিত্যে দিল রবিন।

তীক্ন দৃষ্টিতে চারপাশে তাকিত্যে দেখতে নাগন কিণোর। দৃষ্টি আটকে গেল চুনকাম করা তিন ফুট উँদ দেয়ানটায়। ঘন ঘন চিমটি কাট্টে লাগন নিচের ঠোটে। মিনার দিকে ফিরে তাক্কেয়ে আচমকা বনে উঠল, ‘এক্টা হাুুড়ি পাও নাকি দেথো ঢো!
'হাহুড়ি দিয়ে কি করবে?' অবাক হন্নে রবিন।
‘দেখঢুই পাबে। মুনা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও!’
হাতুড়ি নিয়ে ফিরে এন মুসা। জোগাড় করতে নাহায্য করেছে পুলিশ। থবরটা ইয়ান ফ্মেচারের কানেও গেছে। তিনিও ছুটে এলেন কিশোর কি করে দেখার জন্যে।

সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে নেক্চার eরু করে দিয়েছে ততক্ষণে কিশোর, দেথো, চত্তরের অন্যান্য জিনিসের সন্গে দেয়ানটা বেমানান। যদিও মানানসই করার জন্যে অনেক চেট্টে করেছে ডুগান। কিন্তু পাথরের সন্গে নাদা দুনকাম মানায়নি। আর ওখানে অত নিচু बকটা দেয়াল তোলারই বা কি প্রয়োজন পড়ন? মমাষ ঠেকানোর প্রয়োজন হলে, আরও অনেক উদু করে তোলা হত। আরওও দেটো, দেয়ানটা তোলা হয়েছে আনাড়ি হাতে, দक রাজমিশ্রির কাজ হনে आরও অনেক নিখঁত, অनেক মসৃণ হэं। দেয়ানের অকষারে আবার তিনটে ইটট নেই। হয় ওখান থেকে খুনে নেয়া 'হয়েছে ইট্তনো, নয়তো ইটের

টান পড়েছিন্ন। মজার ব্যাপার না? ইটের ক্থনও অভাব হয়? হ্রনে সহজেই
 সাইজের কোন ইট আমি দেখিনি। जর মানেটা কি?'

হাতুড়ি নিয়ে দেেয়ানের দিকে অগিয়ে গেন সে। মেখানে তিনটে ইট কম,
 মারতেই খসে রন ইটটা। হাুুড়ি ফেনে সেটী ডুলে নিন। হাতে নিয়ে ওজন করন। হািিমুৰ্খে ফিরে তাকাল ক্যাপ্টেনের কাছে। 'নিন, আপনার চোরাই そし!

 ইটের গা কামডে থাকা সিম্মে-বানির আা্তর। বেরির্যে «ড়ন হনুদ রঙের ধাহ। जোনার ইंট।

দীর্ঘ রক্টা মুহर्ण ওটার দিকে তাকিয়ে রইনেন তিনি। বিড়বিড় করে বননেন, 'লুকান্নার কি চমеকার কৌশন!'
‘উত্যি চমৎকার!’' হেলে বনন কিশোর। 'সবার চোখের সামনেই রইন, অथচ চোখে আড়ানে। ঢেউ ক্মনাও ক্রবে না কোটি বোটি টাকার সোনা

 ধৌাকা দেয়ার জর্নে তৈরি করেছিন ন্যাশনান পাক। নাহু, নোক্টার বুদ্ধির প্রশেসা না করে পারা যায় না!'
'ক্তি ধরতে তে পারনাম না।
'পারব। হয়়ো পরেরবার। ডুগানের মত নোক হেরে গিয়ে মপ ক্রে বনে থাকবে, আমার তা মনে হয় না। आবার ঢোন অপরাধ করবে ঢে। किशা আমাদের ওপর প্রতিশোখ নিতে ফিরে আनবে। এবার আরও আটঘাট


শশষ ক্थাখো নিজেকে শোনান লে। \# $\#$

## ভলিউম ২৬

## তিন গোয়েন্দা

র্রকিব হাসান
হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা-
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে। জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে, হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দৃরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি, আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম
তিन গো|়ָে্দা।
आমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর, আমেরিকান নিগ্যো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান, রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছিএসো না, চলে এসো আমাদের দলে।


সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী
সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেখনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রম: ৩৬/১০ বাংল্লবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

