এক যে ছিল


প্রচেত গুপ্ত


আমার নাম সাগর। আমি একজল অলস, অকর্মণ্য বেকার যুবক। ছোটো একটা घর ভাড়া নিয়ে থাকি। সেই ঘরে বেনা পর্যন্ত ঘুম্মাই। घুম ভেঙে গেলেও উঠি ना। घाপটি घूম দিত্যে পড়़ থাকি। घাপটি घুম্মের মতো মজা আর কিছুতে নেনই। বে কখनও घাপটি घুম দেয়নি সে এই মজা के জিनिস জানে না। উচ্চশিभ্মা, উচ্চবহ্শ, উচ্চযোগাযোগের মঢতা কোনো ডিগ্রি না থাকায় ধनी থ্থেক ভিন্⿰ুক সবার সঙ্গে অবनोলায় মিশতত পারি। বেশির্তাগ মানুষের কাছে জীবন একটা সিরিয়াস বিষয়। আমার কাছে জীবন হাসি ঠাট্টার। মাঝে মণ্যে ধারবাকি বাড়লে রোজগারের জন্য কিছু এনোমেলো কাজ করি। যাকে বনে ‘অড জব’। এই মুহूর্তে তেমনই এক কাজের দায়িত্ব নিত্রে বিরাট বিপদ্দ পড়েছি। কাজটা ভয়ংকর। কিস্তু কাজটা ঠিক কী বুঝতে পারছি না। সেটা খুन ? नाকि প্রেম?


বাবা ক্ষেত্র গুপ্ত, মা জ্যোৎস্না গुপ্ত। ছোটোবেলা থেকে লেখার অভ্যেস। তবে সিরিয়াস লেখালেখির বয়স বেশি নয়। সমালোচকরা বলেছেন, অল্পদিনে যে বিপুল জनপ্রিয়তা তিनि পেয়েছেন তা চমকে দেওয়ার মতো। প্রচেত চমৎকার গল্প বলতে পারেন। বিস্ময়কর তার উজ্ভাবনী শক্তি। তার কাহিনীতে প্রেম আসে নতুন নতুন চেহারায়। রবীন্দ্রনাথের গান, বৃষ্টি, জ্যোৎস্না আর স্বপ্ন সেই ভালবাসা মাখামাখি হয়ে থাকে। প্রচেতর পাঠক কোনো নির্দিষ্ট বয়েসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বহুদিন পর বাংলা সাহিত্য এমন একজন লেখককে পেয়েছে। তিনি বহু পুরস্কারও পেয়েছেন। তাঁর মতে, পঠকের প্রশংসা এবং নিন্দাই লেখকের একমাত্র পুরস্কার হতে পারে। সাগরকে निয়ে লেখকের আরও তিনটি জনপ্রিয় উপন্যাস আছে।

# এ ব শে ছিল সাগর <br>  

## প্রচেত গুপ্ত



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্র: नি:
১০ শামাচরা দে স্ট্রিট, কন্লাত ৭০০ ০৭৩

# এক যে ছিল সাগর 

প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪২০
— তিনশো টাকা-
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ দেব্রত ঘোষ

EK JE CHHILO SAGAR A novel by Pracheta Gupta Published by Mitra \& Ghosh Publishers Pvt. Ltd., 10 Shyama Charan De Street, Kolkata 700073

Price Rs. 300/-
ISBN : 978-93-5020-118-3
Website
www.mitraandghosh.co.in
www.golposwalpo.com

॥ বিশেষ বিঙ্জপ্তি॥
প্রকাশক এবং শ্বড্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কেেনও অशশেরই কোনও রকম পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যাষ্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্র্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটেককপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্ধয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিক্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যাষ্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনর্ব্যবহার বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লখ্বন করনেে নষ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

> শব্দগ্রন্থন
> টেকনোগ্রাফ, ১/৯৮ নাকতনা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ ইইতে পি. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও ম্যাজিক প্রিন্টার্স, ১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত

এই বই উৎসর্গ করবার জন্য আমি একাঁা নাম ভেবে রেখেছিনাম। সেই নাম লেখবার মুহৃর্টে কাহিনীর প্রধান চরিত্র সাগর আমার টৈবিলের পাশে এসে হাজির হয় এবং মাথা চুলকে বিনীতভবে বলে, 'স্যার, আপনি তো অনেক বই উৎসর্গ করেছেন, এবার কি আমি একটা সুভোগ পেতে পারি?’ আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘কী সুব্যোগ?’ সাগর বলन, ‘এই বই আমি আমার এক প্রিয়জনকে উৎসর্গ করতে চাই।’ আমি আরও অবাক হনাম। কাহিনীর চরিত্র কথনও বই উৎসর্গ করে? সে অধিকার কি তার আছে? নিজেকে সামলে আমি বলনাম, ‘তুমি কাকে এই বই উৎসর্গ করতে চাও ? তার নাম कী?' সাগর চকচকে চোথে নাম বলन। आমি চমকে উঠনাম। সাগর আयার মনের কথা জানল कী করে!

আधুনিক বাংলা গানের যাদুকর র্রপমকে সাগর এই বই উৎসর্গ করেছে।

# কোথায় নিয়ে যাবে আমায় বন, যেখানে নিয়ে যেতে চাও চল, আমি তৈরি তোমার সৈন্য হতে আমার ফুদ্ধের খোঁজে পাখি কেন লড়ে যেতে চাইছো একাকী কোন আগুন জ্লনা ভবিষ্যতে... ${ }^{\text {² }}$ <br> রূপম ইস্নাম <br> (জোয়ান অব্ আর্ক) 

## ভূমিকা নয়

ঠিক করলাম সাগরকে নিয়ে আর লিখব না। অনেক হয়েছে। তিনটে উপন্যাস লিঢ্খেছ, খান পনেরো গল্প নিখেছি। আবার কী? বোহেমিয়ান, অলস, বেকার, কিহুটা দার্শনিক, খানিকটা প্রেমিক, অনেকটা ছন্নছাড়া ধরনের যুবককে নায়ক বানিয়ে দেশে বিদেশে বহ গন্প উপন্যাস লেখা হয়েছে। ভবিষ্যতেও হবে। আমি এবার কেটে পড়ি। সাগর ওডবাই।

সিদ্ধাণ্ত নেবার পর নিশ্চিষ্ত লাগছিন। সাগরকে নিয়ে লেখা小ামেলার কাজ। এই ছেলে কন্ট্রোলের মধ্েে থাকে না। নারীবাদী—যার সহ্গে খুশি মেলামেশা করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমার কোনো ভূমিंকইই থাকে না। কাহিনীর মূন চরিত্র যদি এভাে লেখকের হাতের বাইরে থাকে তাহলে ঝামেলা না? প্রেস্টিজেও লাগে। কাউকে বলতে পারি না। তাই সাগরকে তাগ করে আমি সমস্যামুক্ত হনাম।

হাঁ একটা ঘটনা ঘটন।
এক অনুষ্ঠানবাড়িত়্ে গিত্যেছিনাম। বড় কিছু নয়, ছোটোোটো অনুৰ্ঠান। জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকী ধরনের কিছু। তবে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন ছিন এলাহি। পেটপুরে খাওয়ার পর হনঘরের এককেণেে একা দাঁড়িয়ে মন দিয়ে আইসঙ্রিম খাচ্ছিলাম। আইসত্রিম, ফুচকা, তেলেভাজা ধরনের জিনস মন দিয়ে না থেলে পুরো স্বাদ পাওয়া যায় না। এমন সময় এক তরুণী সামনে এসে দাঁড়ান। মেয়েটিকে দেথে মনে হন কলেজ-ইউনিভার্সিতিতে পড়ে। ছিপছিপে চেহেরা। গায়ের রঙ শ্যামলা। নীन শাড়ি। কপালে নীন টिপ। কানে বড় বড় নীল রঞের দুল। টানা টানা দুঢো ঢোথও নীল বনে মনে হন। নাও হতে পারে। হয়তো অত নীল দেখে, বিভ্রম হয়োছিল৯

মেয়েটি নীম গলায় বলল, ‘আপনিই সাগরকে নিয়ে গপ্প লেণেন?'

অচেনা সুন্দরী যেচে এসে কথা বললে কোন্ পুরুষ মানুষ না থতমত খায়? আমিও খেলাম। কাঠের চামচে ব্যালান্স হারালাম। খানিকটা আইসক্রিম পড়ল জামায়, খানিকটটা পড়ন মেঝেতে। পড্রুক। সুন্গরীর থেকে আইসক্রিম বড় নয়। মেয়েটি আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষ করল না। একই রকম শান্ত ভাবে বলল, ‘আপনি কি আমার হয়ে তাকে একটা কথা বলে দিতে পারবেন ?'

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বলনাম, ‘কী কথা ?’
মেয়েটি আমার দিকে আর একটু এগিয়ে আসে এবং গাঢ় স্বরে তার ‘কথা’ বলে। খুবই ছোট্ট ‘কথা’, তবু বলার সময় তার গালে লালচে আভা ফুটে ওঠে।

আমি আবার সাগরকে নিয়ে লিখতে শুরু করেছি।

প্রচেত গুপ্ত
কলকাতা
নভেম্বর, ২০১৩

স্বপ্ন কেন আবার দেখা যায় না?
টিভি সিরিয়াল আবার দেখার ব্যবস্থা আছে। যাকে বলে রিপিট টেলিকাস্ট। সঙ্ধেরটা মিস করলে রাতে। রাতেরটা মিস করলে পরদিন সকালে। পরদিন সকালেরটা মিস করলে তারপরের দিন বিকেল। তারপরের দিন্রের বিকেলটা মিস, রোববার ‘সন্ধে হব হব’ সময়ে। আমার বিশ্বাস, আরো আছে। ওুনেছি, ওরিজিনাল টিভি সিরিয়ালের থেকে রিপিট সিরিয়ালের কদর বেশি। এই ইন্টারেস্টিং খবর আমকে দিয়েছেন, তমালের মামাতুতো জেঠিমা। দেবার সময় বাষট্টি বছরের বৃদ্ধা মুখটা এমন করে রেখেছিলেন যে মনে হচ্ছিল, ভয়ংকর গোপন কোনো সংবাদ দিচ্ছেন।.
‘বুঝলে সাগর, বাসি সিরিয়াল হুল বাসি খিচুড়ির মতো। ও জিনিসের স্বাদই আলাদা’’
'মামাতুতো জেঠিমা’ কথাটা শুনতে জটিল লাগলেও, জটিল কিছু নয়। মামাবাড়ির দিক থেকে জেঠিমা। মামতো দাদা, মামাতো বোন হতে পারলে মামাতুতো জেঠিমা হবে না কেন ? ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় তমালের পুত্রের মুখেভাতে। মানুষ যখন কাউকে নেমজ্তন্ন করে গলবস্ত্র হয়ে, গদগদ ভঙ্গিতে নেমন্তন্ন করে। প্রায় করজোড়ে বলে, ‘দয়া করে যাবেন। নিমন্ত্রণে ত্রুটি হলে মার্জনা করবেন।’ তমাল আমাকে নেমন্তন্ন করল চোথ মুথ থিচিয়ে, ধমক দিয়ে।
'সাগর, মনে করিস না তুধু গাণ্ডেপিত্ডে গেলবার জন্য তোকে নেমন্তন্ন করছি। সকাল সকাল চলে আসবি। অনেক কাজ থাক্বে। অত বড় ছাদ ঝাঁঁট দিতে হবে। সেখানে ডেকরৌটরের পাঠানো চেয়ার টেবিল পাততে হবে। বড় ড্রামে করে তিনতলায় জল তুলতে হবে। খাওয়ার পর গেস্টরা তো আর এঁটো হাতে একতলায় মুখ ধুতে যাবে

না। ছাদেই ব্যবস্থা চাই। এসব কাজের জন্য লেবার থাকবে। তুইও ওদের সঙ্গে হাত লাগাবি। হাঁ করে বসে থাকবি না। কাজের পর টিফিন পাবি।

নেমত্তন্ন করে বলছে ছাদ ঝাঁট দেওয়াবে！শুধু বঁঁঁট নয়，বলছে ঝাঁট দিলে টিফিনও পাব！এটা অপমান ছাড়া আর কী？পিত্তি জ্বলিয়ে দেবার মতো অপমান। কিন্তু আমি গা করিনি। তমাল তো তধু আমার
 অপমানে রাগ করা বোকামি। শত্রুর অপমান হাসিমুখে তাচ্ছিল্য করতে হয়। এ জিনিস আমি শিখেছি বিকাশকলি স্যারের কাছ থেকে। বিকাশকলি স্যার আমাদের স্কুলের ভূগোল টিচার ছিলেন। দার্শনিক প্যাটার্নের মানুষ। ক্লাসে পড়া শুরুর আগে খানিকক্ষণ তত্ত্বকথা আওড়াতেন। সেসব আমরা বুঝতে পারতাম না। মুখ টিপে হাসতাম। আড়ালে বলতাম ‘পাগলা স্যার’। এখন মাঝেমধ্যে মনে হয়，সব কথা
 একটা দারুণ কথা শিখিয়েছিলেন।
＇পড়াশোনা না করায় আমি যদি তোদেক্পক্পম মুলে দিই তোরা দুঃখ পাবি，লজ্জা পাবি। কিন্তু ঘোষবাবুদের্জে ৷েবাগনের পাশ দিয়ে যাবার সময় কোনো হনুমান যদি তোক্কিক্রি মুলে দেয় তাহলে তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবি না। মকি⿵冂卄丨াখবি হনুমান হনুমানই। কান মুললেও সে মাস্টার হয় না।’

সেদিন এই কথায় ক্লাসসুদ্ধু ছেলেরা হো হো করে হেসেছিলাম। এখন বুঝি，কথাটা পুরোপুরি হাসির কথা ছিল না। আজকাল স্কুলের দিদিমণি মাস্টারমশাইরা ছাত্রের কান মুললে বাবা－মায়েরা থানায় নালিশ জানায়，আর পথেঘাটে ‘হনুমান’রা’ কান মুললে হাত কচলায়। দুনিয়া খুবই ইন্টারেস্টিং হয়ে যাচ্ছে।

যাইহোক，মূল কথায় ফিরি। তমালের শক্রততা করবার কায়দা উলটো। আমার মতো একটা বেকার，আলসে，গুড ফর নাথিং ছেলেকে সে যে কতবার চাকরিবাকরিতে ঢুকিয়ে দেবার প্ন্যান করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কেউ ওুনলে ভাববে，এ তো অতি চুমৎকার কাজ！ অলস，অযোগ্য বেকার বন্ধুকে কাজ জুট্য়ে দেওয়া চাট্টিখানি ব্যাপার

নাকি? আজকাল যোগ্যরাই কাজকর্ম জোটাতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে। আমি বলব, এটা মোটেই উপকার নয়। এটা আমাকে বিপদে ফেলবার চেট্টা। আমি ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। সেই ঘরে বেলা পর্যত্ত খুমোই। ঘুম ভেঙে গেলেও উঠি না। ঘাপটি ঘুম দিয়ে পড়ে থাকি। ঘাপটি খুমের মতো মজা আর কিছুতে নেই। যে কখনো ঘাপটি ঘুম দেয়নি সে এই মজা কী জিনিস জানে না। উচ্চশিক্ষা, উচ্চবংশ, উচ্চযোগাযোগের মতো কোনো পেডিগ্রি না থাকায় আমি যার তার সঙ্भে অবলীলায় মিশতে পারি। শুধু মিশি না, ইচ্ছে হলে রাজা উজির মার্কা লোককে পথের ভিথিরি আর পথের ভিথিরিকে রাজা উজির মনে করে দিব্যি কথা চালাতে পারি। কিছুটা প্রুফ দেথে, কিছুটা টিউশন করে এবং বাকিটা ধারবাকিতে জীবন কাটছে। ধারবাকির মেইন সোর্স তমাল। সে প্রথমে বলে, ‘একটা পয়সাও দেব না। দূর হ।’ তারপর দেয়। তমালের মতো মানুষদের কাছ্ জীবনটা সিরিয়াস। আমার কাছে হাসি ঠাট্টার। সে অনেকব্ব, বোঝাতে চেষ্টা করেছে। ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলেছ্রে
‘হ্যা হ্যা, হি হি করেই দিনগুলো কাটির্কে/পিিি ? সিরিয়াস হবি না? বয়স তো কম হল না সাগর।’

 মধ্যে দিয়ে জীবনকে দেখে সে কম সিরিয়াস তোকে কে বলল ? যেমন ধর চার্লি চ্যাপলিন। তার ছবিগুলো দেখলে তোর কী মনে হয় ? হা হ্যা, হি হি? আচ্ছা, অতদূর যেতে হবে না। নিজের দেশে আসি। আমরা ছোটবেলায় বইতে পড়েছি, স্বীধীনতা সংগ্রামীরা ব্রিটিশ শাসকদের মেরে হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিলেন। সেটা কী? ফাঁসির মঞ্চ কি কাতুকুতু দেবার মেশিন না শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প যে ওঠবার সময় হাসি পাবে?’

তমাল রাগ সামলে বলেছিল, ‘তুই কুযুক্তি দিয়ে কথা ঘোরানোর চেষ্টা করছিস। আমি যা বলতে চেয়েছি তুই সেটা ভাল করেই বুঝতে পেরেছিস। নিজেকে চ্যাপলিন বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে তুলনা করিস না। ভূত হয়ে এসে তাঁরা তোর গালে চড় কষাবেন।’

আমি চোখ চকচক করে বললাম, ‘দারুণ হবে! চ্যাপলিনের চড়ে আমার গালের দাম চড় চড় করে বেড়ে যাবে। চড় খাওয়া গাল নিয়ে গ্রামের মেলায় মেলায় ঘুরব। সার্কাসের মতো তাঁবু খাটিয়ে শো করব। তাঁবুর গায়ে দুটো বড় বড় ফটো থাকবে। চার্লি চ্যাপলিন আর শহিদ ক্ষুদিরাম। শোয়ের নাম দেব ভূতের চড়। ইচ্ছে করলে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে তুই আমার সঙ্গে যেতেও পারিস। রংচঙে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে হাতে চোঙা নিয়ে চিৎকার করবি-আসুন, আসুন, আসুন। ভূতের চড় খাওয়া রোমহর্বক গাল দেখে যান। হাঁরে, তমাল, গাল কি কখনো রোমহর্ষক হয় ?’

আমি থামলে তমাল এমন কটমট করে আমার দিকে তাকাল যে মনে হল আমি এখুনি ছাই হয়ে মাটিতে পড়ে যাব। অগ্নিসম দৃট্টিতে ভস্ম।

আমি হেসে তমালের কাঁধে হাত দিয়ে বললাম, ‘রাগ করিস না।
 একজন গঙ্তীর মানুষও শেষ পর্যন্ত মারা যায়, ঞ্পীক্জন হাসিখুশি মানুষও শেষ পর্যন্ত মারা যায়। এখনো পর্ষ্ত্কোনো গবেষণায় প্রমাণিত হয়নি গন্ডীর মানুষের আয়ু বেশি। শ্নিছি চীন এরকম একটা কাজ ুরু করেছিল। ওরা এক লক্ষ উন্নুীটি হাজার ছশো ছাঙ্রান্ন জন মানুষের ওপর সমীক্ষা চালায়। স্য়্রিপ্পুন সার্ভে। গন্ভীর মানুষ এবং হাসিথুশি মানুষে ভাগ করে। তাদের গড় আয়ু হিসেব করতে থাকে। কিস্তু সমস্যা হয় মঝেমধ্যেই গঙ্তীর মানুষ এবং হাসিখুশি মানুষরা দিক বদল করতে থাকে। গস্তীররা হাসতে থাকে, হাসিমুখেররা থম মেরে যায়। খোদ স্যাম্পেলই যদি গোলমাল করতে থাকে তাহলে গবেষণা হবে কী করে ! ফলে সেই গবেষণা ফেইল করেছে। তাহলে হাসিখুশি থাকব না কেন্?

তমান আবার কটমট চোথে তাকাল। আগের তাকানোতে সে আমকে ছাই করেছিল। এই তাকানেতে ছাই উড়িয়ে দিল। আসলে তমাল বুঝতে চায় না। বেটা খালি আমাকে একটা পাকাপাকি কাজকর্মে ঢুকিয়ে দিতে চায়। সে চায়, আমি দশটার মধ্যে স্নান-টান করে, পাট পাট করে চুল आঁচঢ়় টিফিন বাক্স নিয়ে বেরিয়ে, পড়ি।

মাঝেমধ্যে সন্দেহ হয়, হারামজাদার টাগ্ট্ট হল আমাকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করা। পাত্রী ফাইনাল করতে নিজে যাবে। বউকে নিয়ে কাঁকিনাড়া বা মসলন্দপুরে জামইষষ্ঠী করতে চলেছি-এই দৃশ্য দেখে তবে থামবে। শালা। একটা মুক্ত, স্বাধীন, ঘাপটি ঘুম প্রিয় তরুণ ছেলেকে যে ঠেসেঠুসে সংসারের ফুটবলে ঢোকাতে চাইছে, সে আমার শত্রু ছাড়া আর কী? ফুটবল থেলতে ইচ্ছে হলে মাঠে গিয়ে খেল। যত খুশি লাথি লাগা। আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন বাপু?

যাইহোক, তমাল-পুত্রের অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানে গিয়ে আমি ছারের দিকে পা বাড়াইনি। দোতলার গ্রিলে ঘেরা বারান্দায় জেঠিমা,小াঝ্মা, দিদিমদের আড্ডায় ভিড়ে গেলাম। মাঝখানে এসে তমাল心ামাকে একপাশে টেনে নিল। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, ‘গাধা, বুড়িদের সজ্গে বসে কী করছিস ?’

আমি সিরিয়াস গলায় বললাম, ‘জেড জেনারেশন বোঝবার চেষ্টা করছি।'

তমাল ভুরু কুঁচকে বলল, ‘জেড জেনারেশন ! ৰীত্টা কী জিনিস ?’
আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘সেকী রে, ষ্নেত্রিনারেশন জানিস না! আধুনিক যুগের ছেলেমেয়েরা যেমন জৌ্র জেনারেশন, তেমন
 যেমন এখন এ জেনারেশনের মানুঙ্ধএরকেবারে শুরু বলে এ।’

তমাল আরো জোর দ̆ঁঁত কিড়মিড় করে বলল, ‘চোপ! কাজের বাড়িতে এসব হাবিজাবি কথা বলবি না।’

আমি বললাম, ‘হাবিজাবি কেন হবে! দেখবি একটু বয়স হলেই অনেকে নেকিয়ে নেকিয়ে বনে, আমি ভাই ইয়াংদের সঙ্গে খুব মিশি। ওদের বোঝবার চেষ্টা করি। ওদের সুখ দুঃখ, ল্যাঙ্গুয়েজ ধরবার চেষ্টা করি। এই পর্যন্ত বলার পর এই ধরনের ন্যাকারা আরো নেকিয়ে যায়। বলে, টিনএজারদের ব্যাপারে আমার কোনো ইনহিবিশন নেই। ওদের সঙ্গে আমি থুব ফ্রি। আমিও তেমনি বয়স্ক জেনারেশন বোঝবার চেট্টা করছি। সবাই ইয়াং জেনারেশন বুঝবে, বয়ক্ক জেনারেশন কেউ বুঝবে না এটা কেমন কথা! তাদের কীসে আনন্দ, কীণ্স দুঃখ সেটাও তো কাউকে জনততে বুঝতে হবে। তাই না? তুই নিজ়ে বল তমাল।’

বলতে বলতে আমি খানিকটা কাতর ভঙ্গিতে তমালের হাতটা চেপে ধরি। ভাবটা এমন যেন সব কাজ ফেলে ওর এখন বয়স্ক জেনারেশন নিয়ে ভাবতে বসা উচিত। ঠিক এইসময় কে যেন চিৎকার করে বলল, ‘তমালদা, ফার্স্ট ব্যাচ কি বসিয়ে দেব?’ তমাল ঝটকা দিয়ে আমার হাত ছাড়িয়ে নিল। আমার দিকে রাগ প্নাস করুণা প্লাস ঘৃণার দৃষ্টি হেনে চলে গেল গটগটিয়ে। আমি নিশ্চিন্ত মনে জেড জেনারেশনের কাছে ফিরে এলাম।

মামাতুতো জ্ৰিমা বললেন, ‘বুঝলি সাগর, বাসি খিচুড়ি একবার যে থায় সে বারবার খেতে চায়। টাটকা খিচুড়ি তখন আর মুতে রোচে না। রিপিট সিরিয়াল যেরকম। আমাকেই ধর না কেন বাবা, আমি তো আসল এপিসোড দেখা কতদিন ছেড়েই দিয়েছি। দুদিন পরে যখন দেখায় তখন দেVি। আহা!'

আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করলাম, ‘বাসি সিরিয়ালে ঘটনা কি বদলে यায় জেঠিমা? দুঃখেরটা আনन্দের হয়ে ওরিজিনালে বড়বউয়ের সঙ্গে ছোটবউয়ের ঝগড়া হর্ধ্য়ছিন, তাই নিয়ে দত্ত বা সিংহ বাড়িতে তুমুল ঝগড়া। বাসিতে সৌ্ত্ৰ্গিগ়া মিটে যাবে?’

জেঠিমা লজ্জা লজ্জা হেসে বললেন ক্ষি বোকা ছেলে, ঘটনা বদলাবে কেন! বাসি খিচুড়িতে কি চার্ঞ্ণীল বদলে যায়? আসলে স্বাদ ঘন হয়ে আসে। যে না খায় স্সেব্বুঝবে না।’

সত্যি আমি বুঝব না। বাসি বা টাটকা টিভি সিরিয়ালের স্বাদ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। সিরিয়াল দেখবায় অভিজ্ঞতা আমার নেই। তবে শোনবার অভিজ্ঞতা আছে। কথাটা ধেঁঁয়াটে লাগল? লাগবারই কথা। টিভি সিরিয়াল তো আর রেডিয়োর নাটক নয়, যে কান পেত় শুননেই হয়ে যায়। তবে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। শুধু শোনবার। আচ্ছা, খোলসা করে বলছি। আমাদের গলির মোড়ে যে ভাত-ডালের হেটেলটা রয়েছে সেখানে আমার মাসকাবারি• ব্যবস্থ। সারা মাস নিশ্চিষ্তে খাও, টাকাপয়সা দেবার বালাই নেই, কেউ কিছু বলবে না। ুูু মাসের শেষে বিল মিটিয়ে মৌরি চিবোতে চিবোতে বাড়ি যাও। যারi ইতিমধ্যে সাগরের দু-একটা কাহিনি পড়েছে, তাদের এই হোটেল সম্পর্কে হয়তো কিছু ধারণা হয়েছে। তবু

আবার বললে সমস্যা নেই। হোটেলের নিয়মকানুন রোজই বদলায়। হোটেল সাইজে খুবই ছোট। তবে লম্বয় অনেকটা। উঁমুতে সিলিং। উত্তর কলকাতার প্রাচীন ঘরগুলো যেমন হয় আর কি। ঘরে ণেটিকয়েক কাঠের চেয়ার টেবিল। টেবিলের ওপর ফুলকাটা প্লাস্টিকের টেবিল ক্লথ। তাতে হলুদের ছোপ। কমন বাটিতে নুন，লেবু，কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজ। যার যথন বেটা দরকার তুলে নাও। ব্রিটিশ আমলের দ্রাডিশন। তবে একধরনের অ্যান্টিক ভ্যালু রয়েছে। আজ হয়তো এতে খ．ル৷ক নাক সিঁটকোয়，কিন্তু এক．দিন আসবে যখন এসব জায়গায় খ｜l｜র ঙন্য স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা লম্বা লাইন দেবে। এটাই य৷াশ্ন হবে। ওল্ড ইজ গোল্ড। ভাত হোটেলে যেমন মান্থলি খাবার fিস্টেম চালু তেমন বকেয়া বিল মেটানোর জন্যও নানারকম চ！প সিস্টেম চালু আছে। থাকবেই তো। কাবুলিওয়ালার ধার，ব্যাক্কের লোন，ক্রেডিট কার্ডের টাকা শোধ না করলে ছাড় পাওয়া যায় ？যায় না। তাহলে ভাতে ডালে পাওয়া যাবে কেন ？চাপের（্ভেন্য）হোটেল মালিক নানা ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তারই গ্রো্টা হল ‘জামাই টেবিল’ পদ্ধতি। হোটেলে একটা লগবগে টের্ল্রি⿵্⿰亻⿱亠䒑口 আছে। বাঁদিকের একটা পায়া শর্ট। বাইরে থেকে দেখে বোঝ্রেরি উপায় নেই। থেতে বসলে মালুম হয়। ভাত মাখবার সমর্শ্রিছিপ পড়লে এদিক ওদিক নচে। ডাল，মাছের ঝোল গড়াগক্কি刀⿰亻⿻乚㇒乀্রীয়। হোটেলের ছেলেরা এই টেবিলকে বলে，‘জামাই টেবিল’। এটা কোড নেম। শুনলে মনে হয়， যে টেবিলে বসিয়ে কাস্টমারকে জামা আদরে খওয়ানো হবে। আসল ঘটনা কিন্তু উলটো। মাসকাবারির বিল দিতে সাতদিন দেরি হলেই লগবগে টেবিলে বসানো হয়। যাতে বোল ডালের গড়াগড়িতে সামলাতে সামলাতে কাস্টমারের বিলের কথা মনে পড়ে যায়। বিল না দেবার কারণে আমাকেও কয়েকবার ‘জামাই টেবিল’－এ বসতে হয়েছে। কিন্তু টেবিল নাচেনি！তার জন্য আমি ভাত－ডাল হোটেলের কর্মচারীদের কাছে পরম কৃতজ্ঞ। কোনো এক রহস্যময় কারণে এরা আমকে অতিরিক্ত পছন্দ করে। সম্ভবত সিরিয়াস মনুষ নই বলে। তমালকে এনে একদিন দেখাতে হবে। মালিক যখন চোখের ইশারায় আমাকে লগবগে টেবিলে পাঠায়，কর্মচারীরা ভিজে বিড়াল টাইপ মুখ

করে অর্ডার পালন করে। কিক্তু খাবার দেবার সময় কেউ না কেউ এসে পায়ার তলায় গোঁজ দিয়ে যায়। কখনো কাঠের টুকরো, কখনো কাগজের গোল্লা। লাউ কুমড়োর খোসা দিয়েও ম্যানেজ করেছে কোনো কোনোদিন। মালিক জানতেও পারে না। সে ভাবে আমার বোধহয় খুব অসুবিধে হচ্ছে। কালই গুড বয়ের মতো বকেয়া টাকা দিয়ে দেব। আমার কোনো অসুবিধেই হয় না। আমি বানিয়ে বানিয়ে ডাল তরকারি মাছের ঝোল নিয়ে ব্যালান্গের ভান করি আর পরম তৃপ্তিতে খেতে থাকি। কখনো কখনো মনে হয়, জীবনটা আসলে এরকমই। কেেনো অদৃশ্য শক্তি আমাদের নিয়ে ব্যালান্েের খেলা খেলে চলেছে। পড়ে যাওয়ার আগে তুলে ধরছে, তুলে ধরার পর ফেলে দিচ্ছে। আর আমরা বোকার মতো ভাবছি, খেলছি আমরাই। নিজেকে ফেলছি, তুলছি ওলোটপালোট খাওয়াচ্ছি ইচ্ছেমতো। ভুল, বিরাট ভুল।

ভাত-ডালের হোটেলের মালিক শেষ পর্যত্ত খের্ষ্রেল্কেরলেন, ‘জামাই টেবিল’ টেকনিক আমার ওপর কাজ না। বিল মেটানোর নামগন্ধ নেই। তখন উনি আমার ৫৪প্র্র দ্বিতীয় টেকনিক অ্যাপ্নাই করলেন। একদিন রাতে খেতেন্রিয়ে দেখি, হোটেলের এককোণে টেবিলে ছোট সাইজের এক্টে সেট রাখা। সেট নতুন নয়, পুরোনো পুরোনো দেখতে। তefoপর্দ্দায় ছবি চলছে দিব্যি। রাঁধুনি বিশুকে জিগ্যেস করললাম, ‘ব্যাপার কী বিশু ? একেবারে টিভি বসিয়ে দিয়েছ! মনে হচ্ছে দেশে ডাল ভাতের ব্যবসায় রমরমা তুরু হয়েছে।’

বিশ্ গলা নামিয়ে বলল, 'মালিক এনেছে। সেকেন্ড হান্ড জিনিস। তবে ছবির কোয়ালিটি খারাপ নয়!’'

আমি খুশি হয়ে বললাম, ‘বাঃ। তোমাদের জন্য একটা নতুন জিনিস হল। খাটাখাটনির পর টিভি দেখবে।'

বিশু ঠোঁট উলটে বলল, ‘আমদের নয়, কাস্টমারদের জন্য। মালিক বলেছে, কাস্টমাররা খেতে খেতে টিভি দেখবে।'

আমি বললাম, ‘ভালই হল, আমার ঘরে তো আর টিভি নেই, খেতে এসে এখানেই খানিকক্ষণ দেখে নেব।’

বিশু এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, ‘পারবেন না।

गा！иর টাকা বাকি পড়ে আছে তাদের টেবিল টিভির পিছনে।
 খার，বন।＇

ওই একটা ফেজ গেছে আমার। রোজ খেতে গিয়ে টিভির โभ！た．ন বসতে হত। টিভিতে একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যেত， ખiি ওৃধু আওয়াজ শুনতাম। কখনো কথা，কখনো বাজনা，কখনো ৪প।াল। ডাল রুটি মুতে তুলতে তুলতে শুনতে পেতাম শাঙড়ির

‘পারলে বউমা！তুমি এমন কাজ করতে পারলে！আমাদের －সশ凶পরিচয়，মানমর্যাদা এভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারলে！আজ র্যাদ তোমার শ্বশুরমশাই বেঁচে থাকতেন．．．।＇

শুধু হাহাকার নয়，ঢ্যাড়শের তরকারি খেতে খেতে প্রেমিক প্রেমিকার দুষ্টু মিষ্টি ভালবাসার ডায়লগও শুনেছি। সে সব ডায়লগ গা ছমছমে।
‘অ্যাই কী হচ্ছে？দুষ্টু একটা！হি হি। মারব ক্কিষ্ট！’হি হি।’
‘দুধ্টুমি তো করবই，আমি তোমার মরন্নে ম্মানুষ না？মনের মানুযরা দুষ্টুমি করে। উ উ।’
＇মনের মানুষ না ছাই，খালি ইয়ের্রেমুষ। অ্যাই পাজি ছেলে， মুখ সরাও বলছি। নইলে কিন্তু ভালথহর্ব না। হি হি।＇
＇তুমি কি বিয়ের পরও এমনটা করবে？হাত সরাও，আর মুখ সরাও ？উ উ！
‘করবই তো। আমার ঘরেই ঢুকতে দেব না। হি হি। লক করে রাখব। হি হি।’

সন্দেহ নেই，বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য শাশুড়ি，বড়বউ， প্রেমিকার পিছনে বসে ডায়লগ শোনানোর শাস্তি বেশ কঠিন শাস্তি। শকের মতো লাগে। চমকে চমকে উঠতে হয়। এই ডায়ল্গ টাটকা乡লেই বা কী？বাসি হলেই বা কী？সবই মারাম্মক！

তবে তমালের মামাতুতো জেঠিমার রিপিট゙টেলিকাস্ট সংক্রান্ত সংবাদ আমার মনে ধরেছে। স্বপ্নের বেলায় রিপিটের কোনো ব্যবস্থা নেই কেন？আমাদের মাথার ভেতরে যদি একটা রেকর্ডিং মেশিন

থাকত চমৎকার হত। সেই মেশিনে স্বপ্নণ্ডলো সব ধরে রাখতাম। পরে ইচ্ছেমতো মেশিন চালিয়ে বার বার দেখতাম। তবে কোন স্বপ্নটা দেখব তা নিয়ে সমস্যা হত। সাধারণ নিয়ম হল, স্বপ্ন মনে থাকে না। ফলে রেকর্ডিং মেশিন চালিয়ে দশটা খারাপ স্বপ্ন ঘাঁটার পর হয়তো একটা ভাল বেরোত। ক-দিন হন একটা চমৎকার স্বপ্ন আমার খুব মনে পড়ছে। বছর কয়েক আগে দেখেছিলাম। আধো ঘুম আধো জাগার মধ্যে এক রাজকন্যা এসেছিল আমার ঘরে। ভোরের আলো সবে ফুটব ফুটব করছে। এই আলো মায়ায় ভরা। এই আলো ওধু জেগে থাকলে দেখা যায় এমন নয়। আধো ঘুমের অবচেতনে ঢুকে পড়ে। সেদিনও পড়েছিল। স্বপ্নের রাজকন্যা সেই মায়া আলোয় মাখামাথি হয়ে আমার সত্যিকারের ভাঙা তক্তাপোশের পাশে এসে বসেছিল। তাকে মনে হচ্ছিল, আলো কন্যা। তার চোখ মুখ নাক, তার পোশাক, তার লম্বা চুল দিয়ে আলো ঝরছিল টপটপ করে। এটা সেটা বলার পর আলো কন্যা ভালবাসার কথায় ঢুকতে অর্র্কি কট করে গেল স্বপ্নটা ভেডে। ইস! মনে হয়, স্বপ্নটা যদি ৷্রকবার দেখা যেত...আর ভুল হবে না। হাবিজাবি না বকে ব্বপ্পকক্যার সঙ্গে সোজা প্রেমের কথায় চলে যাব। ভাল স্বপ্নের ল্টিটেরিশন বড্ড কম হয়। রূপকথা হলে তো কথাই নেই।

তবে আজ ভোররাতে একটা হয়েছে।
আমার রূপকথার স্বপ্ন রিপিট হল। সেই আমার ছোট ঘর, সেই ক্যাঁচম্যাচ আওয়াজ তোলা ভাঙা তক্তাপোশ, সেই সকালের ফোটা না ফোটা আলো। আধা জাগা, আধা ঘুমে একজন এসে আমার মাথার কাছে দাঁড়াল। রাজকন্যা কি ফিরে এল ?

খুব আশা নিয়ে চোখ খুললাম। খুলে আঁতকে উঠলাম!

## দুই

এই মুহূর্তে আমি তমালের অ<িস্সে।
তমালের আরো পদোন্নতি হয়েছে। ম্যানেজার থেকে সিনিয়র ম্যান্নজার, সিনিয়র ম্যানেজার থেকে জেনারেল ম্যানেজার, (.心নারেল ম্যানেজার থেকে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার। চাকরির বাপারে আমার এই বন্ধুটির হল ‘ক্যাঙারু লাক’। ক্যাঙারু যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, ওর ভাগ্যও তেমন লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। ওধু নিজের চলে না, ওর ভাগ্যের পেটের থলিতে বাচ্চা ভাগ্য আছে। সেও মাঝেমধ্যে থলি থেকে বেরিয়ে লাফ মারে।
‘বন্ধুর এই উন্নতি দেখলে হয় খুশি, নয় ঈর্ষা হওয়ার কথা। আমার ভয় হয়। আমার ধারণা, একদ্নিন তমালের অফিস্সে জ্রেসে শুনব
 সঙ্গে দেখা করা যাবে না। মিনিমাম তিনদিন অ্木্রি অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইতে হবে। ফর্ম ফিলাপ করতে হবে। ফর্দ্রে প্সসপোর্ট সাইজ ফটো লাগবে। লিখতে হবে, কেন্ন দেখা করবণ্রচাই। ফর্ম প্রথমে যাবে ‘স্যার’-এর সেক্রেটারির কাছে। তিন্লিঋ্শুটটিয়ে দেখে অনুমতি দিতে পারেন আবার নাও দিতে পারেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট না হয় চাইলাম, কিক্তু কারণ কী লিখব? তিনশো টাকার খুব দরকার? ভাত-ডাল হোটেলে বাকি পড়ে গেছে। কিছু পেমেন্ট না করলে কাল থেকে মিল বন্ধ। আচ্ছা, তিনশো দিতে হবে না। এখন আড়াইশো দে। আপাতত ম্যানেজ করে নেব। নাকি লিখব, পার্কস্ট্রিট দিয়ে হাঁতেে হাঁটতে হঠাৎ খিদে পেয়ে গেল। তোর অফিসের ক্যান্টিনে বাটার টোস্ট; সিঙ্গাপুরি কলা আর অমলেট খেতে চাই ? মালিককে একথা লেখা যায়? আর यদি বা লেখা যায় সেক্রেটারি সেই লেখা অ্যাল৷ও করবে কেন ?

এসির কারণে কাচের ঘর বাড়াবাড়ি ধরনের ঠাণ্ড। শীত করছে।

এমনি শীত নয়, কাঁপুনি শীত। আমি ঘরে রুকে তমালকে বলেছিলাম, ‘এসি বন্ধ কর।’

তমান গঙ্ভীর মুળে বলন, 'সম্ভব নয়।'
আমি চেয়ারে বসে কুঁকড়ে মুকড়ে বনলাম, ‘ঠিক আছে তাহলে ঠাগ্গ কমিয়ে দিতে বল।

তমাল বিরক্ত গলায় বলল, ‘বলছি তো হবে না। সিস্টেমে টেম্পারেচার মেইনটেইন করতে হয়।’

আমি অবাক হনাম। বননাম, ‘কীসের সিস্টেম? এট কি নাসার অফিস? তোর টেবিনেে তো একটা মাত্র কশ্পিউটার। তার জন্য ঘর এত ঠাণা করে রাথতে হবে? নাকি আমরা হনাম এক সপ্তাহের বাজার আর তোর ঘরটা রেফ্জিজরেেের?’
 না, মানুষেরও লাগে।’
 কোেো সিস্টেম নেই।'

তমাল চাপা গলায় বলল, 'কে বলল তুই্স্সিষি? সিস্টেম নেই
 অথহিন।

আমি থম মেরে চূপ করে বসে করতে লাগল। আজকাল কাজ মানেই ন্যাপটপে খটমট। আর কজের শেষও নেই বটে! দুনিয়ার এত কাজ যে কোথায় ছিল! যেথানে যাব, দেখব কেউ না কেউ ন্যাপটপ খট্টটচ্ছে। সেদিন সণ্ধেবেলা গড়িয়ার ট্রাফ্কিক জ্যামে সাংখাতিক দৃশ্য দেখनাম। ফুন্লে ঢকা বিয়ের গাড়িতে বর বউ সেজেণ্ডে বসে আছে। ধুতি, বেনারসি, মাথায় টোপর। বউয়ের কোেে সিঁদুরের ডাব্বা, বরের কোলে ন্যাপটপ। বর ভুরু কুঁচকে ক্ক্রিনের দিকে তাক্ক্যে আছে আর মােেমধ্যে খটামট মারছে। খুব ইচ্ছে করন, গাড়ির জানলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিইই ছোকরার কানটা মুলে। ওরে श゙দা, ল্যাপটপ ঁুঁড়ে ফেলে দে। ফেলে দিয়ে নতুন বউয়ের দিকে আড়চোvে তাকা। বউয়ের দিকে আড়চোথে তাকানোর এই ৩ভঙ্ষণ জীবনে আর ন্বিতীয়বার আসবে? তবে আমি নিশ্চিত,

এই কাজ যদি আমি সেদিন করতাম, নতুন বউ খেপে আগুন হয়ে যেত। তার কর্পোরেট বর যে অতি ব্যস্ত একজন মানুষ এটাই তার গর্বের বিযয়। কে জানে, প্রেম বা সম্বক্ধের সময়েও এই ছেলে হয়তো কোল থেকে ল্যাপটপ নামায়নি। মেয়েটি হয়তো বা সেই কারণেই বিয়েতে রাজি হয়েছে। দুদিন পরই শ্বশুরবাড়ি থেকে মাকে ফোন করবে। ছদ্ম অভিমান মাখা গলায় বলবে, ‘ঊফ মা, তোমার জামাইকে নিয়ে আর পারা গেল না। বাড়িতে থাকনে বোঝাই যায় না, তার বউ কে? আমি না ল্যাপটপ?
‘মা’ গদগদ গলায় বলবে, ‘অমি জানতাম, ওই ছেলে হিরের টুকরো।'

बেয়ে খুশি হয়ে লজ্জা লজ্জা গলায় বলবে, ‘হিরে নয়, বল ল্যাপটপের টুকরো।'

আচ্ছা, বিজনেস শুরু করলে কেমন হয়? গলায় ঝোলানো ল্যাপটপের বিজনেস? লোকাল ট্রেনে হকাররা যের্ক্রু পলায় ট্রে ঝুলিয়ে ছুরি, কাঁচি, চিরুনি, ঝাল লজেন্স বিক্রি ? সেইভবে এখনকার ছেলেমেয়েদের গলায় ল্যাপটপ ঝুলর্রুQারা হাঁটতে হাঁটতে ‘কাজ’ করবে। ল্যাপটপের নাম হবে ‘সাগ্যাপ্যাপ’ বিজ্ঞাপনে লিখতাম-
‘চিন্তা নেই! চিন্তা নেই! চিক্কি নিই! আশপাশে কৌ জলে পড্রুক, আণুনে পুদ্রুক, প্থের ধারে খাবি খেয়ে মরে যাক, আপনাকে আর ফিরে তাকাতে হবে না। কারণ এসে গেছে গলায় ঝোলানো সাগর ল্যাপটপ। এখন থেকে আপনি সর্বক্ষণ থাকবেন সাগর ল্যাপটপে।'

সन্রেহ নেই, এ জিনিস খুব চলত। ক্যাপিটালের জন্য তমালকে একবার বলে দেখব নাকি? কী আর এমন খরচ ? ল্যাপটপের সঙ্গে গলায় ঝোলানো বেন্ট। সেই বেল্টও হতে পারে নানা কায়দার। যে যেমন চাইবে। চামড়া টু দড়ি। ঢেল, হারমোনিয়াম, মৃদঙ্গִ ঝোলানোর মতোও হতে পারে। একটা লোকসংস্কৃতির ছোয়াও থাকবে। হাবিজাবি ভাবতে ভাবতে আমি ঘাড় গঁজে বসে রইইলাম। ঠাণ্গ বাড়ছে। তমালের উচিত ঘরে কম্বল রাখা। মোটা মোটা তিব্বতি কম্বল। কেউ

এলে গদগদভাবে তার গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হবে। মঞ্চে যেমন জ্ঞানী গুণীদের উত্তরীয় পরানো হয়, এখানে তেমন কম্বল পরানো হবে। সবাই কম্বল গায়ে মিটিং করবে। ঘর থেকে বেরোনোর সময় কস্বল রেখে বেরোবে। আসলে মূল সমস্যা হল, দুনিয়াটা সিস্টেমের কাছে মাথা নুইয়ে ফেলেছে। সবাই নাট বন্টু, মাইক্রোচিপস, কনডেনসার, র্যাম নিয়ে চিন্তিত। তাদের ঠাণ্ড গরম নিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছে। মানুষের কথা আর কারো মনে নেই। সে হারামজাদা গরমে মরল না ঠাগুায় জমল কী আসে যায় ?

গদি মোড়া হাই ব্যাক চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসে আছে তমাল। চুপ করে বসে নেই, হালকা দোলা দিচ্ছে। ডান বাঁয়ের দোলা নয়, ওপর নীচের দোলা। আমার ধারণা, কর্মক্ষেত্রে পজিশনের ওপর চেয়ারের দুলুনি নির্ভর করে। হেঁজিপেঁজিরা চেয়ার দোলায় ডান বাঁয়ে, কখনো হাফ সার্কেলে। দেখলেই বোঝা যায়, বেটা এখ্থনো দামি
 পিছনে। মনে হয়, সমুদ্রের শান্ত ভঙ্গিতে চিতসাঁতাষ্ধে ব্বাটছে। তমাল ওধু চিতসাঁতার কাটছে না, আমার দিকে আধ(্রেল্যি চোথে তাকিয়েও আছে। একটা না-ছোলা আস্ত পেনসিল সেট্যে মাঝেমধ্যে নিজের চিবুকে টোকা মারছে। তাকে অনেকট্মেরিিি সিনেমার ভিলেনদের মতো দেখাচ্ছে। ব্যাপারটা কী! ডেক্কেপীিিয়ে মারধোর করবে নাকি?

তমাল আমাকে আসতে বনেছিন তিনদিন আগে। খবর পাঠিয়েছিল-
‘একটা কাজ পেয়েছি। ভয় পাবার কিচ্ছু নেই। চাকরিবাকরি কিছু নয়। চাইলে এক নিমেষে করে ফেনা যায়। পারিশ্রমিক ভাল।’

আমি পাকাপাকি কোনো কাজকর্মে যেতে না চাওয়ায় তমাল মাঝেমধ্যেই আমকে নানা ধরনের ‘অড জবস’ দেয়। উদ্ভট কাজ। ফুরোনে করতে হয়। রাজি রাজি রাজি/কাজ ফুরোলে পাজি। আমি সবকটায় রাজি ইই না, আবার কয়েকটায় রাজ্জিও হই। আলসে জীবনের মধ্যে থাকতে গেলে কিছু স্বাধীন রোজগার দরকার। শধ্বু ধারদেনায় হয় না। বুড়ো বাবার কাছ থেকে তো টাকা চেয়ে দেশের বাড়িতে চিঠি লিখতে পারি না। মা মাঝেমধ্যে খেতের আলুটা,

মুলোটা, ঝিঙেটা পাঠিয়ে দেয়। আমি সেগুলো ভাত-ডাল হোটেলের কর্মচারীদের কাছে চালান করে দিই। গোকুল্, সনাতন, হরি, পুঁটিকুমার মঝেমধ্যে প্রশ্ন তোলে।
‘সাগরদা, আপনার লাগবে না? রেখে দিন না। নিজে রান্না করে খাবেন।’

আমি গঙ্ডীর ভঙ্গিতে বলি, ‘না। যে জমির ওপর আমার কোেো অধিকার নেই, তার ফসল আমি ভোগ করতে পারব না। নিজেকে পাপী মনে হবে।'

গোকুল বলে, ‘সে আবার কী! পাপী মনে হবে কেন! আপনার বাবার জমি মানেই তো আপনার। আইনে তো তা-ই বলে।’

আমি উদাসীন ভঙ্গিতে বলি, ‘আইনে বলে আবার আইনে বলেও না। ওই জমি যেমন আইনি তেমন আবার বেআইনিও।’

সনাতন বলল, ‘এ আবার কেমন কথা বলছেন সাগরূা! আমরা তো ম্রাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি গুছিয়ে বসে গল্প বলার ঢঙে বলি ুুতাহলে ঘটনাটা তোমাদের বলেই ফেলি। আমি আমাদের হ্রুষ্রি দলিল দস্তাবেজ
 হয়ে যাওয়ার জোগাড়।'

এদের মধ্যে হরিটা বোকা। এ্ক্রেরির কথা বোঝে না। এক হাতা এক্সট্রা ডাল দিতে বললে, "এক চামচ সুক্তো দিত্রে যায়। সে চোথ বড় করে বলল, ‘বলেন কী! একেবারে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়! ভূত-টুতের ব্যাপার নাকি?’

আমি গলা নামিয়ে বলি, ‘ভূত না, অনেকটা ডাকাত বলা যেতে পারে। ভদ্রবেশী ডাকাত। গিলে করা পাঞ্জাবি, লোটানো কোঁচা, হাতে ছড়ি নেওয়া ডাক্নত।

সনাতন বলল, ‘সোজাসুজি বলুন দাদা।’
আমি গলা নামিয়ে বললাম, ‘ঘটনা ওুলেই বুঝতে পারবে কেমন ডাকাত। আচ্ছা, বল তো দেশের জমিটা কার? আমার পিতৃদেবের। আচ্ছা, এবার বল, আমার পিতৃদেবের জমিটা কার ছিল ? আমার প্রপিতামহের। আমার প্রপ্রিতাম়হ জমি কার কাছ থেকে

পেয়েছিলেন বলতে পার? কার আবার? অবশ্যই তাঁর পিতৃদেবের কাছ থেকে। তা-ই তো? এবার ভেবে দেখো, তাঁর পিতৃদেবের জমিটা কার দখলে ছিল ? তাঁর প্রপিতামহের। ঠিক কিনা ? এইভাবে পিছোতে পিছোতে আমি যে কত বছর পিছিয়ে গেলাম তার হিসেব নেই। একসময় খেলাম হোঁট। দলিল দস্তাবেজ ঘাঁটি কিস্তু হিসেবে আর পাই না। একসময় সিন্দুকে দলিলও গেল ফুরিয়ে। পড়লাম অকৃল পাথারে। তাহলে জমি আসলে কার ?’

সনাতন বলল, ‘তারপর কী হল?’
আমি হেসে বললাম, ‘তারপর তোরঙ্গ থেকে বের করলাম ইতিহাস। আমদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি। সেই ইতিহাসের পাতা উলটে জানতে পারলাম, আমরা হলাম শ্রী শ্রী গোকুলচন্দ্রের ডাইরেক্ট বংশধর। গোকুলচন্দ্রের নাম ওুনেছ?

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। সনাতন বলল, ‘একজন গোকুলচন্দ্রকে চিনি। ঝামাপুকুরে বাড়ি। আমদের প্রুলে খেতে আসে। নিমপাতা ভাজা আর পুঁটি মাছের ঝোল খায্রু৷
 যেমন দাপুটে তেমন অত্যাচারী। তাঁর ছিল ভ্র্রেকর লেঠেল বাহিনী। সেই লেঠেল বাহিনী দিয়ে গায়ের জোবের্বিনি যে কত গরিব মানুযের জমি দখল করেছিলেন তার হিসের্কেই। পান থেকে চুন খসলেই জমি বেহাত। তখন যদি দেশে আইনকানুন বলে কিছু থাকত তাহলে নির্ঘাত জমিদার বেটার জেল জরিমানা দুটোই এক্সঙ্গে হত। কী করা যাবে, সেসব তো আর ছিল না। তখন ছিল ‘জ্যোর যার মুলুক তার’-এর যুগ। কিন্তু তা বলে এখন তো আর তা নয়। দেশে আইনকানুন বলে একটা জিনিস হয়েছে। জোর করে দখল নেওয়া জমির ভাগ আমি নিই কী করে? তোমরাই বল না।’

হরি বলল, ‘আহা! তারা তো সব কবে মরে হেজে গেছে।’
আমি বললাম, 'তারা মরে গেলে কী হবে জমিটা তো রয়ে
গেছে। ভগবান তো আর আমার জন্য স্বর্গ থেকে ফ্রেশ জমি পাঠাননি। তাহলে না হয় এর্টা কথা ছিল। সেই জমিতে অতীতের কালি লেগে থাকত না।'

সনাতন বলল, ‘কথাটা ভুল বললেন না দাদা।’
আমি বললাম, ‘শুধু জমি রয়ে যায়নি, জমিদার যাদের কাছ থেকে লাঠি দেথিয়ে জমি বাড়ি পুকুর হাতিয়েছিলেন, তাদের বংশধররাও তো রয়ে গেছে। বলা যায় না, হয়তো তোমাদের মধ্যেই সেই লোক আছে। বল না, বলা কি যায় ? এই জমি হয়তো তোমাদের করো পূর্বপুরুযের। সামান্য কয়েকটা টাকা খাজনা দিতে পারোনি বলে আমার জমিদার ঠাকুর্দা কেড়ে নিয়েছিলেন। হতে পারে না ?'

কथা পুরো শেষ না করে আমি হালকা হাসলাম। আড়চোখে দেখলাম গোকুল, সনাতন, হরি সকলের চোখ একেবারে ছানাবড়ার মতো হয়ে গেল। তারা এর তার মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। এরকম উদ্টুট কথা আগে কখনো ওুনেছে বনে মনে হয় না। মনে হবে কেন্ ? নিশ্চয় শোনেনি। আমি নিশ্চিত হলাম, পুরোপুরি ঘাবড়ে দিতে পেরেছি। লম্বা করে শ্বাস ছেড়ে বললাম, ‘তবেই বল, এই জমিতে আমি ভাগ বসাই কী করে ? বাবাকে কিছু বলিনি। দুঃখ প্লে তিনি তো আর দলিল-টলিল ঘাঁটেননি। তবে আমি মন্নৌ্টে ওই জমির অধিকার ছেড়ে দিয়েছি বহুকাল। দিব্যি অজ্গি pবুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াই। নইলে সবসময় সিঁটিয়ে থাকতাম। 小্রিবি মানুষ দেখলেই মনে হত, নিশ্চয় বেচারির জমি মেরেছি। জ্থের্রীগল দেবে। তার থেকে এই ভাল।'

এরপর আর কথা বাড়ায়নি কেউ। মায়ের পাঠানো আনাজপাতি নিজেরা ভাগাভাগি করে নিয়েছে। আমিও খুশি ইই। বেচারিরা রোজ আমকে খাওয়ায়, আমি কিছুই করতে পারি না। সামান্য কিছু করা গেল।

ঠাণ্ডা খানিকটটা গা সওয়া হয়ে গেছে। আশ্চর্য! একেই বোধহয় বলে, যেখানে যেমন। তমালের দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘ভিলেনের মতো হাবভাব করে কী দেখছিস ?’

তমাল সিরিয়াস মুখ করে বলল, ‘তোকে।’
‘আমাকে আগে দেখিসনি ?’
তমাল বলল, ‘দেখেছি, সে-দেখার ওপর‘ডিপেন্ড করলে চলবে না। দেখছি কাজটা পারবি কিনা।’

আমি চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললাম, ‘আবার তোর ছেলে হয়েছে নাকি? আবার অন্নপ্রাশন? ছাদ ঝাঁট দিতে হবে? পারব না ভাই। আমাকে ছেড়ে দে।'

তমাল একথার জবাব না দিয়ে বলল, ‘কী খাবি? চা না কফি?’
আমি বললাম, ‘শরবত বল। শরবতে বরফ কুচি দিয়ে আনতে বলবি।'

তমাল ঠোঁটের কোণে আবছা হাসি এনে বলল, ‘সে কী! এই যে বললি ঠাণ্ডা লাগছে! গরম কিছু থা।'

আমি নির্লিপ্ত গলায় বললাম, 'শরীর তোদের সিস্টেমের মধ্যে ঢুকে পড়েছে মনে হচ্ছে। ঠাণ্ডায় আর কষ্ট হচ্ছে না।’

ইন্টারকমে শরবতের কথা বলে তমাল আবার চুপ করে গেল। একইভাবে ভুরু কুঁচকে দেখতে লাগল আমকে। আগে কথার মাঝখানে এইভাবে চুপ করে যাওয়ার অভ্যেস ছিল না তমালের। নিশ্চয় এটা পদোন্নতির স্টাইল। উঁচুতে উঠলে কথার র্রে小োনে চুপ করে যেতে হয়। কিন্তু আমার তো চুপ করে থাল্সের্নে চলবে না। আমাকে চট করে কাজের কথা শুনে বেরোকু হ্রেব। এখান থেকে বেরিয়ে সোজা কলেজ স্ট্রিট যাব। সাদ্ডেেিনটে পর্যন্ত মেঘলা ইউনিভাস্সিটিতে থাকবে। তারপর আমরাঙ্রুজিনে মিলে হাঁটাহাঁটি করব। হাঁটাহাঁটিটা মূল উদ্দেশ্য নয়। মূল উ

মেঘলা মনস্তত্ত্বের ছাত্রী। নর্মাল ছাত্রী নয়, মেধাবী ছাত্রী। পরীক্ষ্যয় দেখ না দেখ ফার্স্ট হত। তবে ফার্স্ট হওয়ার বিষয়টিকে সে কখনোই আলাদা করে গুরুত্ব দেয়নি। এই বিষয়ে তার নিজস্ব থিয়োরি আছে। সেই থিয়োরি আমকে বলেছে।'পরীক্ষায় ফার্দ্ট সেকেন্ড বা লাস্ট হওয়াটা একটা আপেক্ষিক বিষয়। এটা নির্ভর করে বিষয়ের ওপর। ধরা যাক, আমি অক্কের ছাত্রী। ভাল অঙ্ক পারি। স্বাভাবিক ভাবেই, আমি অঙ্ক পরীক্ষয় ভাল ফল করব। কিন্তু পরীক্ষা যদি অঙ্ক বিষয়ে না হয়ে ভরতনাট্যম বা কথাকলি নাচ বিষয়ে হয়, তখন আমার কী রেজান্ট হবে? আমি তো নাচের কিছুই জানি না। নাচের একশো হাতের মধ্যে যাই না। তখন হয় আমি নাচের পরীক্ষা অ্যাভয়েড করব, নয় আমি সেই পরীক্ষয় লার্স্ট হব। আচ্ছা, অঙ্ক আর নাচের কথা

বাদই দিলাম। আমার দিদিমা ক্লাস এইটের পর আর লেখাপড়া করেননি। স্কুল ড্রপ। বিয়ে হয়ে গেল। তিনি দারুণ বড়ি বানাতে পারেন। সাদা কাপড়ের ওপর নাক তুলে তুলে যখন বড়ি ওকোতে দেন তখন মনে হয়，ছদে আলপনা দিয়েছেন। বড়ি দেবার কোনো পরীক্ন যদি থাকত，তাহলে আমার ক্লাস এইট পাস দিদিমা হতেন ফার্ট্ট গাল। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাঙালিরা বড়ি খেতে ভালবাসে，বড়ির ভালমウদ নিয়ে খুঁতখুঁত করে，দোকান থেকে কেনবার সময় হাজার প্রশ্ন
 ন「।ハ়িই লাফালাফির কিছু নেই।’

এই মুহূর্তে মেঘলা মানবমনের বিবিধ জটিল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিয়ে পড়াশোনা করছে। তার খুব ইচ্ছে，স্বপ্ন নিয়ে গবেষণার জন্য বাইরে যাবে। সত্যি কথা বলতে কী，এই কারণেই মেঘলার সঙ্গে আমি মিশি। স্বপ্ন ভালবাসে এমন বহু মেয়ের সঙ্গে আমার（f） কিন্তু স্বপ্ন নিয়ে সিরিয়াস কাজ করতে চায় এমন ক্বৌীন্ন মেয়ের সঙ্গে আমার আগে কখনো পরিচয় হয়নি। পঁচিশবকফ্টির এই হাসিখুশি মেয়েটিকে দেখলে মনেই হয় না সে এই ধুলির জটিল কাজ করতে পারে। সারাদিন এই লাইব্রেরি সেই ক্বৃহট্র্রেরিতে ঘুরে পড়াশোনা

＇সাগরদা，একবার আসবেন ？＇
আমি জিগ্যেস করি，‘কেন ？’
‘আপনার সঙ্গে অনেকদিন ঝগড়া করিনি। মন কেমন করছে।’
আমি আগ্রহ নিয়ে বলি，‘কার জন্য মন কেমন করছে মেঘলা ？ আমার জন্য？’

মেঘলা খিলখিল করে হেসে বলে，‘বয়ে গেছে আপনার জন্য মন কেমন করতে। আমি কি পাগল？আমার মন কেমন করছে ঝগড়ার জন্য। দেরি না করে ঠিক তিনটের সময় ইউনিভার্সিটির গেটে চলে আসুন। আপনার সঙ্গে ঠিক এক ঘণ্টা থাকষ，এক ঘন্টাই ঝগড়া করব।＇

আমি হেসে বলি，‘ঝগড়ার সাবজেক্ট কিছু ভেবেছ？’

মোবাইলের ওপাশ থেকে মেঘলা উদাসীন গলায় বলে, ‘ভেবেছি, তবে বদলাতে পারে। কথা না বাড়িয়ে আপনি চলে আসুন তো’’

আজ মেঘলা আমাকে ডাকেনি। আমি নিজেই তার কাছে যাব। যাব সেদিনের আঁতকে ওঠা স্বপ্নের মানে জানতে। আধা ঘুম আধা জাগরণে এই স্বপ্ন দেখে আমি আঁতকে উঠেছিলাম। চেয়েছিলাম, স্বপ্ন রিপিট হোক। রাজকন্যা ফিরে আসুক। চোখ খুলে দেখলাম, রাজকন্যা নয়, তক্জাপোশের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জল্লাদ! ছেলেবেলায় র্রপকথার বইতে যেমন ছবি দেখেছিলাম। খালি গায়ে কোঁচা মেরে ধুতি পরা, দশাসই চেহারা। মাথায় পাগড়ি। মোটা গোঁফ। কানে ইয়া বড় মাকড়ি। আমি চোথ খুলতেই সে গোঁফ চুমরিয়ে বলল, ‘কীরে বেটা এখনো ঘুমোচ্ছিস ?'

আমি ঢোঁক গিলে বললাম, ‘স্যার, আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না।'

জল্মাদ ধমক দিয়ে বলল, ‘চেনবার দরকার 符? একটা জিনিস রাখতে এসেছি।’

আমি থতমত খেয়ে বললাম, ‘কী জিন্থি⿵ স্যার ?’
জল্লাদ এক টানে কোমর থেকে (র্রেয়ালালা বের করল। ঠিক তরোয়াল নয়। অনেকটা খাঁড়ার চকচক করছে। আমার তো আত্মরাম খঁচা ছাড়া হৃয়ার জোগাড়। এ কী হল! দেখতে চেয়েছিলাম, নরম সরম রাজকন্যা, তার বদলে স্বপ্নে এল জল্লাদের খাঁড়া!
‘হাদারার মতো তাকিয়ে আছিস কেন? নে ধর। সাবধানে রাখবি। দরকার মতো কাজে লাগাবি। তারপর ধুয়ে-টুয়ে রেথে দিবি যত্ন করে। আমি ফেরত নেব।'

ধুয়ে-টুয়ে। কী ধুয়ে? রক্ত? ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। তক্জাপোশের ওপর হাঁটু গেড়ে, কাঁপা হাতে ভয়ংকর জিনিসটা নিলাম। স্বপ্নটাও গেল ভেঙে।

আমি আজ মেঘলার কাছে জানতে চাইব, স্বপ্নে জল্মাদ দেখার অर्थ को?

তমলের কথায় আমার সম্বিৎ ফিরল।
‘আমার মনে হয়，তুই কাজটা পারবি। ডাউন লেভেলে তোর অনেক চেনা জানা আছে।’

আমি বললাম，‘ডাউন লেভেল মানে！’
তমাল তার দামি চেয়ারের দুলুনি বন্ধ করেছে। বলল，‘ডাউন লেভেল মানে ছৌটলোক，চোর ডাকাত，গুণ্ডা মস্তান এইসব।’

অপমান্নর কথা। গায়ে মাখলাম না। আমি বললাম，‘কাজটা Col亅？

৩মাল ঝুঁকে পড়ে বলল，‘না，আমার নয়। আমার পরিচিত এな心，নে।’

আমি বললাম，‘তোর পরিচিতর কাজ করব কেন ？’
তমাল গালে জিব ঠেলে বলল，‘করবি，কারণ টাকা অনেক। কাজটা ．করতে পারলে আগামী এক বছর আর তোকে আমার কাছে ধার চাইতে আসতে হবে না। এখন বেলা পর্যন্ত ঘুমোস，ব্র্ত্ন বিকেল্ল পর্যন্ত ঘুমোবি।＇

আমার কেমন যেন সন্গেহ হচ্ছে। তমাল্গু○ হেঁয়ালি করছে কেন？গোলমলের কিছু？চোর ডাকাত মস্তান চায় কেন？ টেবিলের ওপর হাত রেখে বৃললাম，‘ক্কাজ্রি＂কী ？’

তমাল ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস ক্রের্রে আমাকে জানাল，কাজটা কী।
আমি চমকে উঠলাম। ঠাণ্ডা একটা স্রোত আমার শিরদাঁড়া দিয়ে নেমে গেল নিমেষে！তমালের ঠাণ্ড ঘরের থেকে সেই ঠাণ্ড অনেক বেশি ভয়ংকর।

তিন
আলাপের পর থেকেই আমার কৌতূহল ছিল，এই মেয়ের নাম মেঘলা কেন？

নিশ্তয় জন্মের সময় আকাশে মেঘ ছিল। ঘন মেঘ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—‘বাদল－মেঘে মাদল বাজে গুরুণুরু গগন মাঝে’র মতো কোো এক মেঘের দিনে জন্ম বলে নাম হয়েছে মেঘ দিয়ে। যদি দিনে জন্ম হত，নাম হত দিবস। রাতে জন্মালে রাত্রি। রোদে জন্মালে রোদ্দুর। যদিও ঘটনা সেরকমটা নয়। মেঘলার কাছেই গল্প শুনেছি， তার জন্ম কাঠফাটা গরমের বৈশাখ মাসে। সেদ্নি মেঘ বৃষ্টির কোনো বালাই ছিল না। একবারে ভরদুপুর তখন। ঠা ঠা পোড়া রোদ। এইসব সময়ে সাধারণত হবু সন্তানের পিতা টেনশনে নার্সিংহোম্যে（ৌটারনিটি ওয়ার্ডের বাইরে পায়চারি করে। মেঘলার বাবা অত্রির্গিক্টি টেনশনের মানুষ। নার্সিংহোমের ভিতরেই থাকতে পারেনন্⿵冂卄 ছিলেন বাইরের ফুটপাতে। আগুন রোদে একবার এদিক，এক্বীর্রি ওদিক যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছাতা ছিল，কিন্তু খোলবার কথা স্সেক্রি ছিল না। ভিতর থেকে এসে কেউ একজন খবর দিল，ম্ব্যে？্রেয়েছে এবং সে হইহই করে কাঁদছে। এত কাঁদছে যে ডাক্তার，নার্সরা সব পালিয়ে গেছে। মেঘলার বাবা খুব খুশি হলেন। গনগনে রোদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পরম তৃপ্তিতে তাঁর মনে হল，চারপাশে ছায়া নেমেছে। শীতল，স্নিপ্ধ ছায়া। দিন হয়ে গেছে মেঘলা। তিনি ওই রাস্তাতে দাঁড়িয়েই মেয়ের নাম রাখলেন，মেঘলা।

মেঘলার জন্মের সময় আকাশে রোদ থাকলেও，আজ কিস্তু বেশ মেঘ মেঘ। আমি আর মেঘলা উত্তর কলকাতার পথ দিয়ে হাঁটছি। ঢুকে পড়েছি একটা সরু পথথে। একেই বোধহয় ‘অলিগলি’র ‘অলি’ বলে। দুপাশের বাড়িগুলোর সাঝখানে পথ চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে চলেছে।

আমদের নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য নেই। আমরা কোথাও যাচ্ছি না। যখন আর হাঁটতে ভাল লাগবে না, মেঘলা দুম করে হাঁটা বন্ধ করে দেবে। প্রায় কিছু না বলে হয়তো একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়বে। প্রথম দিকটায় হতভপ্ব ইয়ে যেভাম। এভাবে দুম করে কেউ চলে যায় ? না বলে কয়ে? পরে বুঝলাম, মেঘলা এরক্মই। মেখের মতোই। ডাক-টাক দিয়ে আসে বটে, কিন্তু চলে যায় না বলে কয়ে। কড়া রোদে ভেসে যায় চারপাশ। প্রথম দিকে ধাক্কার মতো লাগলেও ধীরে ধীরে এই ய্রেরণণ অভ্যস্ত হয়ে গেছি।
(.মঘলা জমার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, ‘কী ব্যাপার

‘কারণ আছে।’
মেঘলা ভুরু কুঁচকে বলল, ‘কী কারণ জানতে পারি?’
আমি বললাম, ‘অবশ্যই পারো। প্রথমে একটা কারণ ছিল। খানিক আগে এক বন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম, সেখানে র্লু ব্রীক কারণ বেড়েছে। আমি তোমকে দুটো কারণই জানাব। তারুর্গগে বল স্বপ্নের কি সত্যি কোনো মানে আছে মেঘলা ?’

মেঘলা নীল জিন্সের ওপর সাদা শার্লেরেছে। চামড়ার ব্যাগ ৫াঁধের ওপর ঝুলিয়েছে ক্রস করে। অর্ন্রুলিম ব্যাগ বইতে ঢাউস হয়ে থাকে। আজ সেরকম কিছু লাগছে কে। ঘাড় পর্যন্ত কেোকড়ানো চুল ক্লিপ করে আটকানো। পাঁয়ে স্নিকার। তাকে দেখে কে বলবে, এই মেয়ে একজন ভবিষ্যতের স্বপ্ন বিশারদ। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, এক্ষুনি টেনিস খেলতে যাবে। সাধারণত অতিরিক্ত লেখাপড়ার কারণে গবেযিকাদের .চাখ খারাপ হয় এবং চশমা থাকে। কালো ফ্রেমের চশমা। সেই চশমা নাকের ওপর নেমে এসে এক ধরনের আকর্ষণ তৈরি করে। মেঘলার তাও নেই।

মেঘলা বলল, ‘আমি তো বলব, স্বপ্ন বলেই কিছু হয় না।’
এই মেয়ে বলে কী! স্বপ্ন বলে কিছু হয় না। তাহলে ও কী নিয়ে পড়াশোনা করবে? যা নেই তা-ই নিয়ে ?

আমি বললাম, ‘মানে! স্বপ্ন বলে কিছু নেই মানে? কী বলছ মেঘলা?

মেঘলা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ‘বললাম তো, নেই মানে নেই।’
‘তুমি যে ঠিক করেছ স্বপ্ন নিয়ে পড়তে বাইরে যাবে। বিদেশে। একটা নেই জিনিস নিয়ে পড়তে বাইরে চলে যাবে ?’

মেঘলা হেসে বলল, ‘সেটাই তো বেশি ইন্টারেস্টিং। যেকোনো কাজই তো নেই থেকে শুরু হয়। যাকে বলা হয় ফ্রম জিরো। আমিও তা-ই করব ভেবেছি। নেই ধরে এগোব। এগোতে এগোতে একটা সময় অনেক কিছু পেয়ে যাব। কেমন হবে? মজার না ?'

আমি খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। বলनौম, 'ও তাহলে হেঁয়ালি করছিলে বল। তুমি খুব ভাল করেই জানো স্বপ্ন অবশ্যই আছে। আমরা সকলেই স্বপ্ন দেথি। স্বপ্ন ছাড়া দুনিয়া অচল।’

মেঘলা বলল, ‘আমি আপনি তো কোন ছার। বড় বড় দার্শনিকরাও তা-ই জানতেন। সক্রেটিস বলেছেন, স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর আদেশ পাঠান। ভবিষ্যতের নিদ্দেশ। স্বপ্ন আসলে, দৈববাণী। আকাশ থেকে ভেসে আসা কথা। আবার দেখুন প্লেট্টেব্রি ম্ত ছিল,
 মধ্যে যে নানা ধরনের রহস্য আছে তার প্রক্শ্প্রীবননের মূল সত্য জানা যায়।’

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, ‘এই প্বিকেীিিটা ঠিক বলে মনে হচ্ছে মেঘলা। তোমকে বলতে লজ্জা নৌ্? আমি মাঝেমধ্যেই গাধার স্বপ্ন দেথি। হেনতে দুলতে চলেছে। অতি নিশ্চিন্ত হাবভাব। আমি আমার জীবনের মূল সত্য বুঝতে পারি।'

মেঘলা দিদিমণিদের মতো কড়া চোথে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ঠাট্টা তামাশা বন্ধ করে মন দিয়ে শুনুন। আমি লেকচার দেবার মুডে এসেছি।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, 'সরি। আমি তো আজ শোনবার জন্যই তোমার কাছে এসেছি।'
‘আবার দেখুন, দার্শনিক ডেমোক্রিটাস বলেছিলেন, মস্তিষ্কের কর্মতৎপরতার অভিব্যক্তিই হন স্বপ্ন। অ্যাকটিভিটিসের আউটকাম বলতে পারেন। ঘুমের মধ্যে আমাদের সব ইন্দ্রিয় থাকে থম মেরে। নিষ্ক্রিয় হয়ে। যাকে বলে নো ওয়ার্ক। মাথার কাজকর্মও সব রন্ধ হয়ে

ग।！！। ๒খन। কিক্তু সব কি বন্ধ ইয়ে যায় ？ম্নেটেই না। কিছু কিছু কাজ

 ！．দしখ। ハেমন আপনি দেখছেন গাধা।’

ঋমি বললাম，‘গাধা দেখা কোনো উদ্ভট স্বপ্ন হল！’
તম乡লা বলল，‘গাধা উদ্ভট নয়，আপনার দেখাটা উদ্ভট। আপনি
 ツ্ৰ•।।（ণা৷．না গাধাই আপনার মতো বেকার বা অলস নয়। তাহলে ＂•，｜l｜l：1 খাটুনি＂কথাটা ডিকশনারিতে থাকত না। যাক থিয়োরিতে －川\｜यन। গ্বপ্ন সম্পর্কে হিপোক্রেটিসও মত দিয়েছিলেন। বলেছিলেন，
 （rıl：心）থাকার সময় ইন্দ্রিয়ে এবং অনুভৃতিতে যা গ্রহণ করি স্বপ্ন তারই স্৷৷০কটা প্রতিধ্বনি। স্বপ্নের মধ্যে কোনো অস্বাভাব্রিকতা বা


খামি বললাম，‘বাপরে এ তো বিরাট ব্যাপার্ডুণএত বড় বড় ンll』ג প্বপ্ন নিয়ে ভেবেছেন ？＇
．．মখলা সুন্দর হাসল। যেন স্বপ্নে পাওয়্য়্রেসি। বলল，‘আপনিও


কলকাতার গলি বেনারসের ্্র্রিলর মতো নয়। বেনারসের －।｜্রা，দুজন পাশাপাশি যাওয়াও কঠিন। শুনেছি，ওখানে এমন প্াল৩ আছে যেখানে সোজা হাঁটা যায় না，পাশ ফিরে হাঁটতে হয়। মাস কয়েক হল এক বেসরকারি শিক্ষা কোম্পানি，কাশীর গলিতে গঁটৰার কোর্স খুলেছে। ওদের অফিস দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে，এক্টু ،৷｜rি৷়ে বাঁ দিকে। তিনদিনের ক্র্যাশ কোর্স। কীভাবে মানুষ，ঠেলা， サ।ড়，ডর্দা，কচুরি，ম্যানেজ করে পৃথিবীর সংকীর্ণতম শহুরে পথ দিয়ে ।，4।．৩ হবে তার প্রশিক্ষণ। প্র্যাকটিক্যাল，থিয়োরিটিক্যাল্ দুধরনের ：াপ户 ওরা নেয়। মধ্যে একদিন নাইট ট্রেনিং। কোর্স শেষে ग॥に位কেটের বন্দোবস্ত রয়েছে। সার্টিফিকেট্টের কোনায় রয়েছে
 ｜．11．？প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু শিক্ষা কোম্পানির মালিক জানিয়েছেন，


প্গলাতে ছঁট কোর্স চালুর প্রেরণা তিনি পেয়েছেন, মহামানা পরিচালক
 சिনেমমায় জটায়ু চরিত্রের কাশীর গলিতে শাঁড়জয় করে এগির্যে যাওয়ার দৃশ্য তঁকে উৎসাহিত করে। এই কোর্সের খবর সত্যি না মিথ্যে বলতে পারব না। आমি নিজে তো যাইনি। তাছাড়া সাগর সাধবাদিক নয়। भাংবাদ্ক্দের সব সত্যি খবর লিখতে হয়। আমার সে-দায় নেই। যা ঙানেছি, তা-ই বললাম। তবে কাশীর গলি জগৎবিখ্যাত। আমাদের
 fিchiศিৰা তখন ক্যামেরা বাগিয়ে ছুটে আসছে কাশীর অনিগলির ছবি ঢ়েনাতে। তবে কনকাতার গলিও কম কিছু নয়। এখানে পাশাপাশি দু-তিনজনে দিব্যু श゙টতে পারে। মােেমধ্যে এর বাড়ি ওর বাড়ির রোযাক টপক্নোের মজা আছে। ব্নাইভ গলিতে ঢুক্নে আবার ফিরে আসত়ে হয়। কাশীর গলিতে পা<েে পায়ে ইতিহাস, ধ্ম, জ্লা, কামরি,
 ছদদ ছাদে বাটি চচ্চড়ির লেনদেন। রাজনীতি গিয় কত ছেলেকে বে অলিগলিতে পুলিশের अনি থেকে হ্যেছে তার হিলেব নেই। দুর্ভাগ্য, আমাদের পণ্ডিতরা দুনিস্কাপ্পেরির অনেক বড় <ড় রাজপথ নিয়ে কাজ করেছেন, কলকাত্ৰ্র কাজ করবার সময় পান্নি। যেফ্হি⿺ু আমি পণিত নই, আমার সবসময়েই কন্নক্নতর অলিগলি দিয়ে ছঁটতে গা ছমছম করে। আজও করছে। আমি মেঘলার একেবারে পাশে চলে এলাম।

মেঘলা সিরিয়াসভাবে বলতে ওরু করল।
‘্ব্বপ্ন আপনি ইচ্ছেমেেে দেখতে পারেন না, ग্বপ্ন দেখা না দেখা নির্ভর করে ঘুমের গভীরতার ওপর। ঘুম যত অগভীর, স্বপ্ন দেখবার সজাবনা তত বেশি। পাভলভ কে জানেন?
‘অन्ø জানি। ইভান পেত্রভিচ পাভনভ। দूনিয়ার সেরা বিজ্জনীদের একজন। মনোবিজ্জনন, স্নায়ুবিজ্ঞান, মনোরোগবিঙ্জানে দ-তিনজন এক নম্বরের একজন। মনুব্যজাতি জ্তাগা বনে, দেয়ানে শ্বুই রাজনৈতিক নেতাদের কটেে বোলায়। বিজ্ঞননীদের কটো থাকে ना।

মেঘলা বলল, 'গুড। অনেকটাই জানেন। ভেবেছিলাম, পাভলভ ইনস্টিটিউটের কথা ছাড়া আর কিছু বলতে পারবেন না। এই ভদ্রলোক বলেছিলেন, মস্তিক্কের ওপর বাইরের জগৎ আর শরীরের ভিতরকার কলকবজার প্রভাব থাকে। তাদের উদ্দীপনাই স্বপ্ন। স্বপ্ন পুরোপুরি মনের বিষয়। খাঁটি বাংলায় মননক্রিয়াও বলতে পারেন। কঠিন বাংলা হল? হোক। সবসময় সাগর টাইপ মাগুর মাছের বোলের মতো ট্যালট্যালে বাংলা বলতে হবে এমন কোনো মানে নেই। তাই না?’

আমি উৎসাহ দেথিয়ে বললাম, ‘অবশ্যই। তুমি চালে মেশানো কাঁকর টাইপ বাংলায় কথা বল মেঘলা, যাতে আজ সন্ধের মধ্যৌ দুটো দাঁত পড়ে যায়।’

মেঘলা আমার ফাজলামিকে পাত্তা না দিয়ে বলল, 'সেই অর্থে মস্কিষ্ক যদি পুরোপুরি ঘুমিয়ে থাকে তাহলে মন কাজ করবে কী করে? সেও ইনঅ্যাকটিভ, নিস্তেজ হয়ে পড়বে। গভীর ঘুমে স্ব টদখা হবে না। বুঝলেন সাগরবাবু?’

আমি বললাম, ‘বাপরে! স্বপ্নের পিছনে পু⿹্ত্থিয়োরি!’
‘শুধু থিয়োরি নয়, প্র্যাকটিসও আছে পিক্কেগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রফেসর, নাথানিয়েল ক্লাইম্যাট ন্ন্ৰল, ,্বললেন স্বপ্ন নিয়ে শুধু ভাবের ঘরে থাকলে চলবে না। अৃ্রিক ফিলজফি হয়েছে, অনেক অনুমান হয়েছে, এবার যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষ করতে হবে। যে যন্ত্র দিয়ে স্বপ্নের খুঁটিনাটি জানতে কাজ ুুরু হয়েছিল, তার নাম বার্জার ইলেকট্রো-এনসেফালাগ্রাম। যষ্ত্রটা সম্পর্কে একটু শুনবেন নাকি ?’

আমি উজ্তেজনা বোধ করছি। তাহলে স্বপ্নযন্ত্র আছে! আরে! আমিও তো একটা যন্ত্রের কথাই ভেবেছিলাম! বেটায় রেকর্ডারের মতো ভাল ভাল স্বপ্নগুলো রেকর্ড করে রাখবে। সত্যি কথা বলতে কী যে দুটো কারণে আজ মেঘলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তার একটা ওই রেকর্ডারের সন্ধান। উৎসাহ নিয়ে বললাম, ‘অবশ্যই শুনব।’

মেঘলা বলল, ‘এই"ग্বপ্নযন্ত্র বানিয়েছিলেন জার্মানির এক স্নায়ুতন্ত্রের অধ্যাপক। নামটাঁ এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।,হন্সি দিয়ে শুরু। যাক যষ্ত্রটি কাজ করে ল্যাবরৌরিতে। সেখানে মানুষকে ঘুম

পাড়িয়ে মাথার ভিতরের তরঙ্গের মাপজোক করে। এই মেশিন মাথার তরঙ্গগুলোকে দশ লক্ষ গুণ বাড়িয়েও দিতে পারে। তারপর একটা পেনসিল দিয়ে গ্রাফপেপারের ওপর তরঙ্গ কেমন করে কাঁপছে সেই ছবি এঁকে দেয়। গ্রাফ তো আপনি জানেন। ছোটবেলায় জ্যামিতি পড়েছেন।'

কয়েক পা চুপ করে হাঁটলাম। খানিকটা অন্যমনস্ক গলায় বললাম, ‘মেঘলা, আমিও একটা স্বপ্নযন্ত্রের কথা ভাবছিলাম। ইনফ্যাক্ট সে-ব্যাপারে কথা বলতেই আজ তোমার কাছে এসেছি।’

মেঘলা আমার দিকে ফিরল। কৌতুক ভরা চোথে বলল, ‘ग্বপ্নयন্ত্র ! মানে ? টাইম মেশিনের মতো ড্রিম মেশিন?’

আমি বললাম, ‘আমি ঠিক জানি না, খানিকটা হয়তো তাই। মেদ্দা কথা হল, মেশিনে আমদের স্বপ্নগুলো ধরা থাকবে। যখন ইচ্ছে হবে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্বপ্নগুলো দেখব। যেভাবে গ্গান ওুনি, সিंনেমা দেথি। এরকম কোনো যন্ত্র হয় না ?'

মেঘলা হেসে বলল, ‘আপনার সেই বিখ্যাত ম্জীক্ফিানের মতো ?


আমি বললাম, ‘হয়তো।’
মেঘলা খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে ব্নিলী, ‘ভবিষ্যতে কখনো হবে না বলতে পারছি না, হয়ঁরো ক্লাইট্মাট্রের মতো কোনো বিজ্ঞানী দুম করে একটা যষ্ত্র বানিয়ে ফেলবেন। শব্দ বা ছবি ধরবার আগে কেউ কি ভেবেছিল এমন ব্যবস্থা হবে? সাউন্ড রেকর্ডার বা ক্যামেরার কথা কে জানত? বিজ্ঞানে এটাই মজা। যেটা একসময়ে উন্মাদের চিষ্তা বলে সবাই ভাবে, সেটাই পরে সত্যি হল। আপনার ওই যষ্ত্রও হয়তো হবে।

আমি জানতাম মেঘলা আমার কথা সিরিয়াসভাবে নেবে। পারলে আশার আলো দেখাবে। যাদের সত্যিকারের লেখাপড়া থাকে তারা কখনো অপরের কল্পনাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে না। সত্যিকারের লেখাপড়ার সঙ্গে ‘লোকদেখানো লেখাপড়া’রু অনেক পার্থক্য। স্বপ্ন রেকর্ডের কথা যদি আমি কোনো ‘লোক দেখানো লেখাপড়া জানা’কে বলতে যেতাম আমাকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিত।

মেঘলা আমার গায়ে আলতো হাত রেখে অল্প হাসল। তারপর গাঢ় গলায় বলল, ‘যদি আমি কোনোদিন স্বপ্ন ধরে রাখবার যন্ত্র তৈরি করতে পারি, তাহলে তার নাম দেব, সাগরग্বপ্ন। সেই যন্ত্র শুধু স্বপ্ন ধরে রাখবে না, সাগরের মতো স্বপ্ন দেখাতেও শেখাবে। রাজি?’ এই ভারি ভারি কথার কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘলা এমন একটা কাজ করে বসল যে আমার মনে হল আমি স্বপ্ন দেখছি। দিবাস্বপ্ন। না, দিবা নয়, বৈকালিকস্বপ্ন। যে স্বপ্ন বিকেলে দেখা যায় তাকে বৈকালিক স্বপ্ন বলা যায় না ?


## চার

এবার সেই বৈক্লিক স্বপ্নের কথা বলি। মেঘলার সঙ্গে আরো বেশ কয়েব্টা গলিপথ পেরিয়ে থমকে গেলাম। সামনে বাধা।

শুনশান সরু গলির মধ্যে হাতে-টানা একটটা রিকশা। চলস্ত নয়, দাঁড়ন্ত। পুরো পথটা দখল করে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা কাশীর গলির ষাঁড়ের মতো। এবার এগোতে গেলে দুটো বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে, রিকশার হাতল টপকে, শিকের ধোঁচা বাঁচিয়ে এগোতে হবে। কী করব? মেঘলা আর আমি মুখ চাওয়াচায়ি করলাম। চালক কোথায়! মাঝপপথে গাড়ি রেখে বেটা পালাল কোথায়? কারো বাড়িতে ভাড়া নিতে ঢুকেছে নিশ্চয়। মালপত্র নামিয়ে দিতে গেছে হয়তো। আমি এপাশ ওপাশ তাকালাম। কোন বাড়িতে সেঁধাল ? এই ভা ম্রেঘ মেঘ দুপুরে আশপাশের সব দরজা তো বন্ধ। তাহলে ? স্রুষ্মি হাঁক দিতে যাব, মেঘলা আমার হাত চেপে ধরল। মুখ সব্ধিল্রি এনে ফিসফিস করে বলল, ‘ওই যে দেখ্যুন।' আমি ঘাড় \PAরিয়ে দেখি পাশের রোয়াকে লুল্গি, গেঞ্জিপরা রিকশাচালক স্প্র আরামে ঘুমেচ্ছে। না, একে ঘুম বলা ঠিক হবে না। বলা ট্টচিত গভীর নিদ্রামগ্ন। গামছার অর্ধেকটা মাথার তলায়, অর্ধেকটা মুট্খের ওপর চাপা দেওয়া।

আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, ‘দেখেছ কাণ্ড! মাঝপথে গাড়ি ফেলে রেথে, পথ আটকে, বেটা নাক ডাকাচ্ছে! চিন্তা কোরো না, ঘাড় ধরে টেনে তুলছি।’

আমি ঘুমন্ত রিকশাচালকের দিকে দু-পা এগোতেই মেঘলা আমার গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়ানোর ইপ্গিত করল। ঠোটটে হাত দিয়ে চুপ করতেও বলল। আমি অবাক হয়ে ভুরু তুললাাম। ব্যাপারটা কী! আটকাল কেন! তবে ওই লোককে কি ও-ই নিজে ঘুম ভাঙিয়ে তুলবে ? মনে হয় কান ধরে তুলবে। একে বলে ‘কান মেডিসিন’। এই
‘মেডিসিন’ সাধারণত ভাল কাজ করে। এই রিকশাচানকটির বেলাতেও নিশ্চয় করবে। এরা কলকাতা শহরটাকে মগের মুলুক পেয়েছে। আমি উচিত শিক্ষার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠনাম। মেযলা ঠাওাডাবে কাঁধ থেকে ব্যাগ খুলন। বাড়িয়ে দিল আমায়। মারবে নাকি?

না, তারপরেই সেই ভয়পকর কাণ্ডটা ঘটান!
গায়ের ওপর হ্মড়ি খাওয়া বাড়ির নোনাধরা দেয়াল ঘেঁষে, রিকশার হাতল টপকে, লোহার শিকের খোঁচা বাঁচিয়ে মনন্তচ্ত্রের গবেষিকা চলে গেন সামনে। গিয়ে দাঁড়াল রিকশার দুই হাতলের মাঋখাে। ওস্তাদ চানকের মতো নীছ হয়ে গাড়ি টেনে তুনল। তারপর মূহৃর্তখানেক নিজেকে সামলে টালমাটালভাবে দিব্যি এগিশ়্ে গেন কয়েক পা। আমাকে সुভ্ভিত করে ঘাড় घুরিয়ে হাসন মেঘলা। গর্বের হাসি। বেন রিকশা চালাচ্ছে না, পাহাড়ের শিখর জয় করেছে। বড় বড় চাকা ঘুরির্যে গড়গড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে গেন ুুগ্গিসস গनি ফাঁক। লোকজন নেই। কেউ দেখলে নির্ঘাত শব্রের্মেতে লাগত।

 সে অনেকটা ব্যালান্ আয়ত্ত করে বেল্লেছে। রিকশা এখন আর ততটা টাল খাচ্ছে না। কোথায় চন্লিए?? যাক, যেখানে খুশি যাক। আমি মুঞ্ধ, বাক্যহারা। কে বলবে, এই মেয়েই ক-দিন পরে মিনেলোঢা ধরনের কোো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বপ্ন বিষয়ে ডক্টরেট উপাধি भाবে?

কে বলে মেয়েরা ‘সব পারে না?’ কোন ‘শালা’ বলে?
‘বাবু, এ কেয়া হো রহা ঘায় ?’
রোয়াকের ওপর উঠে বসেছে রিকশাচালক। চোখ কপালে তুলে সুন্দরীর রিকশা চাননা দেখছে আর হায় হায় করছে। আমি তাকে ধ্মক দিতে গিত্যে হেসে ফেননাম। গামহা মাথার রিকশা চালক হাসি দেখে প্রায় কেঁদে ফেেন। আরার বলল, ‘কেয়া হো রহা গায় বাবু! দিদি, রিকশা কাঁা লে যাত হায়?

জবাব না দিয়ে আমি এবারও মুচকি হাসলাম। জবাবই্ৰ বা कী

দেব ? আমি কি ছাই জানি মেঘলা কোথায় যাচ্ছে? জানতেও চাইছি না। আমি নারীশক্তিতে মুঞ্ধ হচ্ছি। একেই বলে কলকাতার গলি। আহা, আজ গলিতে না ঢুকলে কি এমন ঘটনার সাক্ষী হতাম?

সত্যি মেঘলা গলি ধরে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। মতলব কী? বড়রাস্তায় চালাবে নাকি? দারুণ হবে। আমি উত্তেজনা বোধ করছি। ফট করে যদি কোনো সওয়ারি তুলে বসে? ঘণ্টি বাজিয়ে বাগবাজার বা আহিরিটোলার দিকে রওনা দেয় ? ইস, আমার কাছে যদি ক্যামেরা থাকত...ভালই হয়েছে। সাগরের কাছে ক্যামেরা মানায় না।

রিকশাচালক লুল্গি সামলে রোয়াকের ওপর উঠে দাঁড়াল। দুহাত সামনে তাক করে বলন, ‘দিদিকো রোকিয়ে। রোকিয়ে।’

আমি দুপাশে ঘাড় নাড়িয়ে মধুর হেসে বললাম, ‘ঘাবড়াও মত ভাই। ইয়ে সচ নেহি হ্যায়। ইয়ে খোয়াব হ্যায়। থোয়াব সমঝতা? ড্রিম!’

দূর থেকেই দেখতে পেলাম এক সুবেশা মহিন্ধ্রু পিল দিয়ে
 শাত্তিনিকেতনি ব্যাগ। তিনি হাঁ হয়ে তক্ক্কিক্যি আছেন সুন্দরী রিকশাচালকের দিকে। বেশিক্ষণ নয়, পুর্ষেণ্রেক মিনিটও হবে না, তারপরই মাথা নামিয়ে হাঁটা লাগালেন ইた্ট পালালেন বলাই ভাল। মেঘলাকে নিশ্চয় মানসিকভাবে ভ্সুথ্থ ভেবেছেন। আমার গলা ফাট্য়ে, না না গলা নয়, গলি ফাটিয়ে হাসতে ইচ্ছে করছে।

মেঘলা রিকশা ঘুরিয়ে ফিরে আসছে। যথেষ্ট সাবলীল ভঙ্গি। গোড়ার জড়তা কয়েক মিনিটেই কেটে গেছে! কে বলবে, এই মেয়ে আজ প্রথম...হাতের কালো হয়ে যাওয়া ঘণ্টি দিয়ে হাতলে দুবার ঘা মারল। পাকাপোক্ত আওয়াজ না হলেও, রিকশার ঘণ্টি বোঝা যায়। মেঘলার মুখে একইসঙ্গে হাসি এবং মেঘ বিকেলের মায়াবি আলো। মায়ার মতোই লাগছে, আমি এগিয়ে গেলাম। ইস, হাতে একটা ফুলের তোড়া থাকলে এই নাটকীয় মুহূর্ত পৃর্ণ হত। ‘হাই হাই’ চিৎকারে আমকে ধাক্কা মেরে ছুটে গেল চালক। মেঘন্ম গলির পাশ ঘেঁষে সयত্নে রিকশা নামাল। ‘এ আর এমন কী?’ ভঙ্গিতে হাত ঝাড়তে লাগল। আর তথনই শুনতে পেলাম কচিহাতের করতালির শব্দ।

চমকে মুখ তুলি। বাঁ পাশের তিনতলার বারান্দায় ফ্রক আর হাফ প্যান্ট পরা এক জোড়া বিচ্ছু ‘খিল খিল’ আওয়াজে হাসছে আর চটাপট হাততালি দিচ্ছে। মেঘলা ডান হাত তুলে নাড়ল। যেন অলিম্পিকে সোনা জিতে এইমাত্র দেশে ফিরেছে!

রিকশা চড়লে ভাড়া দেওয়ার নিয়ম, মেঘলা চালককে দশটা টাকা দিল। রিকশা চালানোর ভাড়া। বেচারি এমনিতেই এত ঘাবড়ে ছিল যে অকারণে টাকা পেয়েও ঘাবড়াতে ভুলে গিয়েছিল।
‘আমি যদি টিভি সাংবাদিক হতাম এখনই তোমার একটা ইন্টারভিউ নিতাম মেঘলা।’

মেঘলা ছদ্ম অবাক হয়ে বলল, 'সত্যি? কী প্রশ্ন করতেন ?’
আমি অদৃশ্য মাইক্রোফোন এগিয়ে দিয়ে বললাম, ‘কলককতার রাস্তায় রিকশা চালিয়ে আপনার কেমন লাগল ?’

মেঘলা পাকা অভিনেত্রীর মতো হাত দিয়ে কপালে ল্লঁঁকে পড়া
 রিকশাচালক হবার শখ। হাতে-টানা রিকশা। মার্ধ্< হ হয়ে মানুষকে বইতে কেমন লাগে জানবার বিষয়ে অঝ্ষি eক্কিতূহলী ছিলাম। আশাকরি খুব শীঘ্রই আমার কৌত্হহল পৃর্ণ হক্রে'
 করছে।'

আমরা মহাজাতি সদনের পাশের গলিতে ফুটপাথের ওপর বসে চা খাচ্ছি। বড় দোকান। কাস্টমারকে চা দেওয়ার নানাবিধ ব্যব্থা আছে। কাচের কাপ, কাগজের গ্লাস, মাটির ভাঁড়। আমরা মাটির 心াঁড় বেছেছি।

আমার হাতে ভাঁড়। চা শেষ হর্যে গেলেও ভাঁড় কেনতে ভুলে গেছি। আকশে বেশ মেঘ জমেছে। কালবৈশাখী হবে মনে হয়। হলে ভাল। গমোট গরম কিছুটা কাটবে। কুটিকুটি সাইজের ক-টা বাচ্চা মেয়ে সেজেণ্ডজে চলেছে। সাজগোজ মানে এমনি সাজগোজ নয়, ফাংশনের জন্য সাজগোজ।-পায়ে ঘুঙুর বাজছে। লাল হলুদ শাড়ি গাছকোমর করে পরা। মুখে গাদাখানেক করে পাউডার, ল্লিপস্টিক, চন্দনের টিপ। চুলে কাগজের ফুল। নিশ্চয় মহাজাতি সদনে পঁচিচে

বৈশাখ জাতীয় কেেনো প্রোগ্রাম। ঘুঙ্রেরে ঝমঝম করে আওয়াজ হচ্ছে। সেই আওয়াজকে ছাপিয়ে যাচ্ছে বাচ্চাগুলোর হাসি। সেজেগুজে থুব মজা পেয়েছে। মেঘলা চিৎকার করে বলল, ‘অ্যাই, তোরা আজ কী নাচবি?' সাত আট বছরের একটা মেয়ে মুখ ঘুরিয়ে মেঘলার দিকে তাক্সাল, তারপর ভেংচি দিল। সবাই থিলথিলিয়ে হেসে উঠল। আমিও হাসলাম। মেঘলা চিৎকার করে বলল, ‘কবিগুরু রবিঠাকুরের ভেংচি নৃত্য নাচবি বুঝি? হি হি।'

আমি বেঞ্চ ধরে মেঘলার দিকে এগিয়ে গেলাম। এখন কলকাতা শহর অনেক আধুনিক হয়েছে। শার্ট প্যান্ট পরা মেয়েরা পথের ধারের চায়ের দোকানে বসে থাকলে কেউ ঘুরেও তাকায় না। জিনস্ শার্ট তো জলভাত। আমি সরে আসতেই মেঘলা উঠে দাঁড়াল। চায়ের দাম মেটালাম। আমার কাছে দশ টাকা পড়ে রইল। কাল দুপুরের মধ্যে কিছু টাকাপয়সা জোগাড় করতে না পারলে সমস্যা। তিন্ন জায়গায় ধার। টিউশন বাড়ি থেকে কাল মাইনে পাবার কথা ছির্ধু ছুত্রীর মা এসে কাঁচুমাু গলায় জানালেন, ‘হাফ ইয়ারলি পক্কীক্শিয় টুনি অঙ্কে সতেরো পাওয়ার কারণে টুনির অঙ্ক স্যার দুর্ßকিরে তিনশো টাকা বেতন বাড়িয়ে নিয়েছেন।’

আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘সে ক্বী স্টুডেন্ট কম নম্বর পেলে টিউটর মাইনে বাড়াবে ক্নেন ! বরং ল্জ্জ্জ্জা পাওয়ার কথা।'

টুনির মা হেসে বলল, ‘কী যে বলেন মাস্টারমশাইই, পরীক্ষ তো টুনির অঙ্ক টিউটর দেয়নি, টুনি দিয়েছিল। সে যদি মাস্টারের পড়া না বুঝতে পারে মাস্টারের কী দোষ?’

আমি আরো অবাক হয়ে বললাম, ‘দোষ নয়! আলবাত দোষ। মাস্টারমশাই তো ছাত্রছাত্রীকে শিখিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।’

টুনির মা আমার দিকে.করুণার চোখে তাকিয়ে বলল, 'পুরোনো দিনের কথা বলছেন মাস্টারমশাই। রামায়ণ মহাভারতের আমলে ওসব হত। এখন ছাত্রছাত্রীদের নিজেদেরই শিখে বুঝে নিতে হয়। তাছাড়া...তাছাড়া অক্কের এই মাস্টারের নাম কি আপনি জানেন ?’

আমি আমতা আমতা করে বললাম, ‘না নৈৈা। কে উনি?’
টুনির মা উজ্জ্রূ মুথে বলল, ‘উনি সি কে পি।’
‘সি কে পি! তিনি কে? ইউনিভার্সিটির ভিসি-টিসি কেউ?’
দুনির মা ভুরু কুঁচকে বলन, ‘কী বে বলেন! ইউনিভার্সিটির মাস্টার হতে যাবেন কেন ? সি কে পি ওব্ৰু প্রাইভেটে পড়ান। ওঁর কাছে ছেলেমেয়েকে পড়ানোর জন্য বাবা মায়েদের পাগলপারা অব্থ। ভর্তির জনা তোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে বাড়ির সামনে লাইন পড়ে। পাড়ার ছেলেরা সেই লাইন মেইনটেইন করে। ওই সকালে ঝানমুড়ি বিক্রি হয়।

আমি ঢেঁক গিলে বললাম, ‘নিশ্চ্য সিকেপি না টিকেজির কাছে অঙ্ক শিখলে ছেলেমেয়েেের রেজন্ট ভাল হয়।’

ট়ুনির মা আবার কাঁামমাু মুvে ফিরে গেল। বলল, ‘তাল বে হবেই এমনটা বলা যায় না। খারাপও হতে পারে। খারাপ হনে মাইনে বাড়াতে হয়। নইলে উনি তাড়িয়ে দেন। বলেন, খারাপ ছেলেমেয়ে রেথে নিজের নাম ডোবাব না। হয় টিউশন ফিজ বাড়াও, নয় কেটে পড় বাপু। অনেকে হাজার, দুহজার টাক বাড়িয়েও স্টিক্জিমিির কাছে ছেলেম্মেয়েকে রেখে দিয়েছে। সিকেপির কাছে ছেুৌিময়ে পড়ানো একঢা প্রেস্টিজের বাপার। পড়াটাই তেঞ্রীীবনের সব নয়, প্রেস্টিজটাও তো দেখতে হবে। বলুন মাফ্টিমিশাই, দেখতে হবে কिना?

আমি বলনাম, ‘অবশ্য।’’
দুনির মা আমাকে দরজা পর্ষত্ত এগিঁ়ে দিতে দিতে বলল, ‘আচ্ছ মাস্টারমশাই, বাংলা হল মাতৃভাयা, ইংরেজি বিদেশি ভাষা তাহলে অক্কটা কেন ভাষা হল?’

आমি সামান্য হেসে বলনাম, 'মনে হয় মঙ্গনগ্রহের। চিত্তা করবেন না, আগে মগ্গন্রহের মাইনে ক্বিয়ার করুন।

যাই হেক, সিকেপি না টিকেজির কন্যাণে আমার পকেট ফঁঁা। মেঘলা শান্ত গলায় বনল, ‘সমস্যা কী সাগরদা? কোন স্বপ্ন ধরে রাখতে চান?'

ঠাণ্গ হাওয়া দিচ্ছে। কোথাও ঝড় শুরু হয়ে গেছে। সন্ধে নামছে। বোুকু আলো আছে মনে হয় ঝড়ের জন্য অপেক্ষা করছে। ঝড়ের সঙ্গে দেখা করে চলে যাবে। মেঘলার কথায় আমি এবুম লজ্জা

পেলাম। মেয়েদের কাছে অন্য মেয়েদের কথা বলতে নেই। বন্－লাম， ‘সে আছে একটা।＇

আকর্यণীয় হলেও ছিপছিপে মেঘলার গায়ের রং ফর্সা নয়। একে কী বলে ？শ্যামলা ？ফর্সা নয় বলেই বেশি ভাল। ঝোড়ো হাওয়ায় চুল উড়ছে। মেঘলা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

আমিও হেসে বললাম，‘এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন।’
মেখলা বলল，‘কী ？’
আiি বললাম，‘ग্বপ্নের কি কোনো মানে হয় ？’
‘২য় না বলাই উচিত।’
ঝড় ওুরু হয়েছে। গমগম আওয়াজ হচ্ছে। আমি চোখ সরিয়ে নলালাম，‘সেদিন ঘুমের মধ্যে একজন রাজকন্যাকে দ্খতে ০．০য়েছিলাম；দেখলাম এক জল্লাদকে। হাতে তরোয়াল। এর মানে की？

মেঘলা থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল্ধু সীन হাত দিয়ে আমার মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে স⿵⿸广⿰亻寸⿵内人 বলন্গ，‘এর মানে রাজকন্যাকে ফের দেখতে চাইলে ঘ্যাঁচ ক্কৃুাপনার মুগু কাটা হবে। হি হি।＇
 তার স্বভাবসিদ্ধ আচরণ মতো আমাক্কি র্রকটি কথাও না বলে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামল। হেডর্লাইট জ্রনা গাড়ির ফাঁকযোকর দিয়ে，ধুলো ওড়া পথে হেঁটে গেল উলটো দিকে। আমি ডাকতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। মেঘলা ঠিক বলেনি। স্বপ্নে অস্ত্র হাতে জল্লাদ আসবার কারণ আছে। পরদিনই তমাল আমাকে তার অফিসে ডেকে যে অ্যাসাইনমেন্টটা দিতে চেয়েছে সেটা একটা খুনের। কায়দা করে যাকে বলে মার্ডার। আমার ধারণা ওই স্বপ্ন ছিন তারই ইঙ্গিত।

সাগর কি তবে এবার খুন করবে？

## পাচ

তমালের খুনের বরাত নিয়ে পাকা কথা বলার মাঝখানেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। সেই কাণ্ডে আমি জড়িয়ে পড়লাম। যদিও না জড়ালেও দিব্যি চলে থেত। সাগর হয়ে জন্মানোর এটাই অসুবিধে। যা ‘দিব্যি চলে যায়’ তার বেশিটাই মানা হয়ে ওঠে না।

যাইহোক ঘটনাটা বলি-
সেদিন পুঁটিকুমার আমার সামনে ভাতের থালাটা খটাস করে নামিয়ে লম্বা করে নাক টানল।

এগারো বছরের পুঁটিকুমার সবসময়েই নাক টানে। তার বারোমাসই সর্দি। এই কারণে তার আরেকটা নাম হল সর্দিকুমার। অবশ্য পুঁটটকুমার বা সর্দিকুমার কোনোটই এই ছেলেরু (পেরিজিনাল নাম নয়। ওরিজিনাল নাম কান্তি। রেস্টুরেন্টে বয় ব্রৌ্গির এই কাজ পাওয়ার পর সে নতুন নাম পেয়েছে। এই রেস্টেরৌে এরক্মই নিয়ম। যারা কাজ করতে আসে তারা একটা করে নত্\%ুহ মাম পায়। কর্মচারীরা সবাই মিলে এই কাণ্ড করে। বলতে লজ্জ্রিফ্মরছে, গত কয়েক বছর
 কি এদের কর্মচারী ? একেবারেই না। আমি এদের খদ্দের।. কাস্টমার। তাও জেন্টলম্যান কাস্টমার নয়, ধারবাকির কাস্টমার। তবু এখানকার কর্মচারীরা আমাকে পছন্দ করে। সম্ভবত ওদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মেলামেশার কারণে। কে জানে। জেনে বিশেয লাভও নেই। অর্থনীতির নানান ধরনের মডেল আছে। কেইনস মডেল, মার্কস় মডেল, সেনস মডেল। কিন্তু ভালবাসার ব্যাপারে কোনো মডেল নেই। কে কেন ভালবাসে বোঝা দুরুহ। আমার বিশ্বাস একটা দিন আসবে যখন, নিশ্চয় ঐই বিষয়েও ফর্মুলা তৈরি হবে। সেই ফর্মুলাতে লাগিয়ে বুঝতে পারব রাঁধুনি, জোগানদার, বয় বেয়ারা, বাজ়ারসরকার,

গ্যাস সাপ্লাইয়ের ছেলে, সাফাইকর্মী এমনকী গড়িয়াহাটা মোড়ের যে ভিখিরি পরদিন ঞুছিয়ে বাসি এঁটোকাঁটা নিয়ে যায় তারা সক্ণেে কেন আমাকে পছম্প করে।

এরা এষদ্রিন আমাকে চেপে ধরল।
'গাগরদা, নাম ঠিক করবার ভার এবার থেকে আপনার। না বলণে ২৮.ব না। আমদের দেওয়া নাম মেটেও জুতের হচ্ছে না।
小川! ৩দ্র,লাকদের সামনে বলা যায়? আমরা তাই ঠিক করেছি, এ৷া1: (থেকে আপনি এই কাজ করবেন।’

आমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ন। বললাম, 'সে কী! আমি কী করে করব! আমি কি তোমাদের এখানে কাজ করি?’
‘কাজ করতে হবে না। কাজ না করলেও আপনি আমদের লোক।'

আমি কাতরভাবে বললাম, ‘নাম দিতে গেলে লের্ৰ্র হয়। পণ্ডিত হতে হয়। নিদেনপক্ষে কবি সাহিহ্পিরক তো বটেই। তোমরা বরং স্কুল কলেজের মাস্টারমশ্প্রিরির ধর। বাংলার মাস্টারমশাইরা নাম দেওয়ার ব্যাপারে ভাল্লিক্ষি হন। আমি এক্জন মাস্টারমশাইকে চিনি যিনি বছরে এক ৃভিনী করে নাম সাপ্লাই দেন। হাসপাতাল, নার্সিংহেের্মের সঙ্গে তার্ক্পেন্ট্যাক্ট আছে। যদি বল ঠিকনা জোগাড় করে দিতে পারি।'

এদের বাংলার মাস্টারমশাইয়ের কথা বলল্েে আমার নামের বেলায় ঘটনা অন্যরকম ঘটেছিল। সে এক কেলেঙ্কারি ঘটনা। বড় হয়ে আমি শুনেছি আমার নাম দিয়েছিলেন পতিতপাবন সমাজদার। তিনি বয়েজ স্কুলে বাংলা পড়িয়েছেন টানা সতেরো বছর। আমার জন্মের পর বাবা তাঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ করলেন, ‘মাস্টারমশাই, অনুগ্রহ করে আমার ছেলের একটা নাম ঠিক করে দিন। আপনার মতো বাংলা ভাষার পণ্ডিতের হাতে নামকরণ হলে আমার পুত্র ধন্য হবে।

পতিতপাবনবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘এ তো তোমরা বিরাট আমেলা কর হে। দু-পাতা বেঙ্গলি লিটরেচার নিয়ে লেখাপড়া করেছি

বলে আজীবন ছেলেমেয়েদের নাম দিয়ে বেড়াতে হবে? উফ, বাংলায় বি.এ. এম.এ. পাশ করাটাই দেখছি ঝকমারি হয়েছে। এমন হবে জানলে আমি ভূগোল পড়তাম। যারা ভূগোল পড়াঁ়় তাদের এসব ঝামেলা নেই।’

বাবা ধমক খেয়েও হাত কচলাতে লাগলেন। বাবা বিশ্বাস করতেন, মূর্থ্রে ধমকে ক্ষতি আছে, পণ্ডিতের ধমকে ক্ষতি নেই। তার ওপর তিনি পুত্রের নাম সংগ্রহে বেরিয়েছেন। দু-একটা ধমকধামক তো তুনতেই হবে।

মাস্টারমশাই রাগ রাগ গলায় বললেন, ‘ঠিক আছে দেখব’খন। সাতদিন পরে এসো।'

সাতদিন পরে বাংলা ভাষার পণ্ডিত পতিতপাবন সমজদার আমার নাম রাখলেন। সাগর। বাবা তো বিরাট খুশি। সাগর নামের জন্য খুশি নন, বাংলা ভাষার একজন পণ্ডিত তাঁর ছেলের নাম রেখেছেন এই কারণে খুশি। সবাইকে ডেকে ডেকেকু⿵ি বলতে লাগলেন। বাংলায় গভীর ব্যুৎপত্তি এবং অধ্যয়ন না ঝ্ধীকলে এ জিনিস সম্ভব নয়। পরে কেলেঙ্কারি ফাঁস হল। জানা (্গে (ধ্) ব্যুৎপত্তি, অধ্যয়ন তো দূরের কথা পতিতপাবনবাবু বাংলা নিফ্ভ<্ণড়াশোনাই করেননি। তিনি বাংলার মাস্টারমশাইও নন। ত্তিন डূগোলের মাস্টারমশাই। বয়েজ স্কুলে বাংলা শিক্ষকের পদ দ্ন শূন্য থাকার কারণে তিনি প্রক্সি দেন। গোলমালের আশঙ্কায় ঘটনা কেউ প্রকাশ করে না। পাছে চাকরি চলে যায়। এসব এখন চলে না। আমার জন্মের সময় হয়তো চলত। তনেছি, ঘটনা জানার পর বাবা খুবই ভেঙে পড়েছিলেন। একজন ভূগোল শিক্ষককে দিয়ে পুত্রের নাম রাখা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। সবাই বলল, ‘তাতে কী হয়েছে? উনি তো লেখাপড়া জানা মানুষই।’

বাবা বললেন, ‘প্রশ্নটা লেখাপড়ার নয়, প্রশ্নটা সাবজেক্টের। ভৃগোলের পণ্ডিত জায়গার নাম দেবেন, মানুষের নাম দেবেন কেন ? আমি কোনো কলম্বাস নই যে নতুন জায়গা আবিষ্কার করে তাঁর কাছে গেছি।'

যুক্তি ঠিক নয়। নড়বড়ে। কিন্তু বিশ্পাস বলে একটা কথা আছে।
－•11．ஈ．1．\＄টলায়？তবে আমি কিন্তু খুব খুুশি। সাগর নাম পেয়ে ハ川গの। しまৎかার নাম। ভূগোলের টাচ আছে，আবার সাহিত্যের টাচও －川．ル। भाগর नিয়ে কত গান কবিতা লেখা হয়েছে। ভূগোল ンभ；｜：1মশাই তো আমার নাম কর্কটক্রান্তি রেখা বা মৌসুমী বায়ু


‘い৯রা તুনব না। আমরা আপনাকেই চাই সাগরদা। এবার （．41．ஈ（．）•গুন লোক এখানে কাজ করতে আসবে আপনি তার নাম l্গে ஈ．A দেবেন। আপনিই আমদের পণ্ডিত，আপনিই আমাদের $\uparrow \cdot 1^{\circ}$
r．২সে ফেললাম। আমি পণ্ডিত！ফাঁকিবাজ এবং গাধা ছাত্রদের ৷．।｜খ｜পড়ার বই দেখলে হাই ওঠে। আমি ছিলাম হাইয়ের থেকে এক係 বেশি। বই দেখলে হাইয়ে সময় নষ্ট না করে আগেভাগে খুমির্যেই পড়তাম। ছাত্রাবস্থায় আমার স্লোগান ছিল，‘অর্স্জেী ্যুম পরে々⿸⿰𠄌⿻コ一⿱丿丶 艮

घুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে যেটুকু পড়বার পছ্রেক্ক্নিজ পাশ করেছি। ৩।রপর বেকার। নর্মাল বেকার নয়，স্বেচ্ছাভ্রেকর। স্বেচ্ছাবেকার হল প্ৰে্হা অবসরের মতো। চাকরি পাইনি ব্র্ধি blকরি করি না এমন নয়। निজের ইচ্ছে হয়েছে তাই চাকরি না। বেলা পর্যন্ত ঘুমোই। ঘুম ভেঙে গেলে আরো বেলা পর্যন্ত বিছানায় গড়াই। গড়ানো পর্ব শেষ ইলে আরো আরো বেলা পর্যন্ত বিছানা ছাড়ব কিনা ভাবি। ভাবা কমপ্লিট হলে আরো আরো বেলা পর্যন্ত ভাবি，এতঞ্ষণ যা ভাবলাম সবই তো ভুল ভাবলাম। নতুন করে ভাবতে হবে। জীবন হল ভাবনার ভেলা। সেই ভেলায় তয়ে উথালপাতাল সমুদ্রে ভেসে বেড়ানোই জীবনयাপন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই দার্শনিক চিন্তার খৃলনা হয়？সামান্য রোজগার আর বেশিটইই ধারবাকিতে একার চমৎকার জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি। আমার কাছে চাকরি হল খাদের মতো। शাতির মতো বড় মানুষরা যখন ওই খদে প্রড়ে，ব্যাঙের মতো山কিঞ্চিৎকররা লাথি কষায়। হাতিকে মরমে মরতে হয়। কিন্তু হায়রে！ ৩খন আর করবারও কিছু থাকে না। ততক্ষণে বউ，ছেলেমেয়ে，

সংসার, বাড়ির লোন, দুধের বিল, গ্যাসের দাম, অম্বলের ওষুধ নিয়ে ল্যাজেগোবরে সিচুয়েশন। তাই খাদ এড়িয়ে চনাই বুদ্ধিমানের। বহু হাতছানি, বহ হুমকির পরও ওদিকে পা বাড়াইনি আমি। টিউশন, কলেজ স্ট্রিটের প্রুফ, মঝেমধ্যে হাবিজাবি দু-একটা উদ্টট কাজ এবং ধারবাকি—এই আমার উপার্জন। এতেই সকাল রাতে খাওয়া, এক কামরার বাসার ভাড়া জোগাড় হয়ে যায়। কখনো আবার হয়ও না। ব্যস, আর কী চাই? আমি যেমন পণ্ডিত নই, তেমন কবি সাহিত্যিকও নই। আমার লেখালেখি বলতে চিঠি। চিঠিও না, চিরকুট। তার বেশিরভাগই বন্ধু তমালের কাছে ধার সংক্রান্ত।
‘ভাই তমাল, তুই તুনলে সবিশেষ দুঃখিত হবি। গত তিনদিন যাবৎ, ছোট একটা সমস্যার মধ্যে আছি। সমস্যার নাম দারিদ্র্য। পকেটে একটি পয়সা নেই। এই চিরকুট্ পাওয়া মাত্র আমাকে শ দুয়েক টাকা পাঠিয়ে নিজেকে দুশ্চিন্তামুক্ত কর।’

সাধারণত এই ধরনের চিরকুটের উত্তর আসে কড় (O)
‘সাগর, তোর টাকাপয়সা নিয়ে আমার দুশ্চির্ষ্ঠে, সুচিস্তা কিছুই নেই। অলস, ছন্নছাড়া, কোনো আহাম্মকক্কে बিিয়ে আমি কোনো ধরনের চিষ্তা করতেই রাজি নই। গত এক বৃৃ্রি আমার বলে দেওয়া তিনটে চাকরির একটাতেও তুই জয়েন ক্রিস্টি। গো টু হেন।'

এই উত্তর পাওয়ার পর আর্শিবিশিচ্চিত ইই। এই গালির অর্থ পরদিনই টাকা চলে আসা। ‘বন্ধু’ এমনই হয়। তারা ভালবাসার কথা গালি দিয়ে বলে।

যাইহোক, লেখালিখির এই বিদ্যে দিয়ে আমাকে কবি সাহিত্যিক বলা যায়? কখনোই না। এরপরেও ওরা নাছোড়বান্দা। বাধ্য হয়ে নামকরণের দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিতে হয়েছে।

যেহেতু সকলেই রেস্টুরেন্টের কর্মী তাই আমার নামও আনাজপাতি, মাছ, ডাল, তরিতরকারির মধ্যে ঘোরাফেরা করে। তবে নামকরণে কাউকে ছোট করার ব্যাপার নেই। কেউ যাতে দুঃখ না পায় তার জন্য শ্রী, শ্রীমান, কুমার, মহাশয়, মাননীয় যুক্ত করে দিই। কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথের ‘নাথ’, অতুলপ্রসাদের ‘প্রসাদ’, শরৎচন্দ্রের ‘চন্ধ্র’ও লাগাই। যেমন এখানকার হেড রাঁধুনির নাম




পুঢঢকুমার আবার নাক টানল। মাথা নামিয়ে থেলেও এবার


গত তিন বছর ধরে আমি এই ‘ভতত－ডাল’ রেস্টুরেন্টের ஈাদ্টমার। বেশ কয়েক্বার রেস্টুরেন্টের মালিক বদলেছে। আমি

 आ！！オ 小লে জানা নেই। পুরোনো মালিককে এই সিস্টেমে রাজি
 ษপ্র চশমা পরেন। চশমার＜্রেম গোল এবং সোনানি। ডাঁটি তামার। ভা৫পা।শ লাল রঙের সুতো ঝুলছে। সেটা টেবিল ফ্যানের বাতাসে




 সজ্ভত এটই ওঁর প্রথম ব্যব্থসা। মান্बিক্রি ইয়ে তিনি গর্বিত। মানুযটাকে แমি এড়িয়ে চনি। সেদিন ধরা পড়ে গেলাম।

খাఆয়া শেষ করে ক্যাশ কাউন্টার থেকে মৌরি তুলতে গিত্রেছিনাম। অভয়পদবাবু একগাল হেসে বললেন，‘‘সুন সাগরবাহু। Чাছেন কেমন？

প্রমাদ গনলাম। নক্ষ করে দেখেছছ，যারা আমাকে খাতির যত্ন করে বসতে বনে，কিছুক্ণণের মধৌই তারা আমাকে ধমক দেয়，বিপদে a．RCन। এটা প্রকৃতির নিয়ম। প্বকৃতি এক একজনকে এক এক্টা斤িাঢ়ের জন্য তৈরি করেছে। কাউকে লাথি বাঁটার জন্য তৈরি করেছে， বাউকে বসিয়ে জল－বাতাসা খইয়ে আদর যত্রের জন্য তৈরি করেছে।
 প্র্পি্টজে লাণে। সে প্রথমে চুপ করে থাকে। নিয়ম্মের বইরে খেনতে

দেয়। কিক্তু কিছুঁা পরেই প্রতিবাদ করে। আমার বেলাতেও তা-ই হয়। থাতিরের পরই গলাধাক।

চেয়ারে বসতে বসতে বলনাম, ‘আমি ভালই আছি। আপনি?’
অভয়পদবাবু চোথের চশমা নাকের ওপর আরো খানিকটা নামিয়ে অন্যমনস্ক গनায় বললেন, ‘তাল তো ছিনাম ডাই, খানিক আগে থেকে বিগড়ে গোছি’

আমি সহুনুভুতির গলায় বললাম, ‘কেন? হনাট কী?’
ভদ্রলোক দীর্ঘশ্যাস ফেলে বললেন, 'মালিক হিসেবে এখানকার নতুন দায়িত্ব পেয়েছি। বোঝেনই তো মালিকের দায়িত্ব কত কঠিন। মালিক না হলে সবদিকে নজর রাখার দরকার নেই, কিক্তু মালিক হয়ে গেলে আপনি খতম, তখন সবদিকে নজর দিকে হবে। এখন সব আমার। এই দোকান আমার, চেয়ার টেবিল আমার, কর্মারীরা আমার, হিসেব খাত আমার, লাভ লোকসান আমার। সব্বর ওপর ওৰু আমার দখলদারি। ঠিক কিনা ??

आমি সবিনয়ে বললাম, ‘ঠিকই স্যার’’
অভয়পদবাবুকে ‘স্যার’ সম্বেধনের কারकু ধ্রিবাকি। এ ব্যাপারে আমি কোনো ঝুঁকি নিই না।

অভয়দবাবু আমার সশ্মতি চাজ্𧰨েনিনি বটে, কিন্তু পেয়ে খুশি হলেন বলে মনে হল না। একইরককী বিরক্ত গলায় বললেন, ‘সেই নজর দিতে গিভ্যেই চমকে উঠেছি। হিসেবের খাতা ঘাঁতে গিয়ে দেথি আপনার নাম্মের মাসে লেখা ন্বিমাসিক। সাগরবাবু, দুমাসের ধার বলে তো আমি কখনো কিছু খনিনি। ধার খুব বেশি হলে একদিন, দুদিন। বড়জোর হপ্াাখানেক। খাবার রেস্টুরেটট কোনো মুদিখানা নয় বে সেখানে ধারের থাতা থাকবে। ধারবাকি নিয়ে এসব কী চলছে! এ তে ব্যবসা লাটে উঠবে! মালিক হিসেবে আমি কি তা মেনে নিতে পারি?'

या आँচ করেছিলাম তা-ই ঘটল। বিপদ ওুু হয়ে গেল। নিজেকে সামলে হাসলাম। এই লোককে ঔলিয়ে দিতে হবে। আমার ধারবাকির সিস্টেম বন্ধ হলে জনে পড়ব। না থেয়ে থাক্তে হবে। বলनাম, ‘কী যে বলেন স্যার ধারবাক্তিতে কখনো ব্যবসা লাটে ওঠে। ধারবাকিই তো এখন ব্যবসা। যত ধার তত লাভ। ধার ভাধের কত

নতুন নতুন প্যাটার্ন বেরিয়েছে। মান্থলি, বাই মাষ্থলি, হাফ ইয়ারলি, ইয়ারলি। ব্যাঙ্ক আর ক্রেডিট কার্ডগুল্গো মাথায় ঝুড়ি নিয়ে "ধার নেবেন গো, ধার নেবেন গো" বলে গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের ধার শোধের ব্যবস্থাপনা ওুনলে মাথা ঘুরে যাবে স্যার। কোনো কোনো স্কিমে আবার ধার নিয়ে শোধ দিতেও হয় না। শুধু নিলেই হয়।'

নতুন মালিক আমার চোখের দিকে পলকহীন তাকিয়ে রইলেন। এই ঢাকানো যেমন ভাল তেমন আবার বিপজ্জনকও। পলকহীন c.০াঙ.ঘ মানুয যেমন ভালবাসার কথা বলে, তেমন আবার খুনও করতে পার.র। খুনের প্রসঙ্গে তমালের কথা মনে পড়ছে। থাক, ও প্রসঙ্গে পরে আসব। রেস্টুরেন্টের মালিক নিশ্চয় আমাকে ভালবাসার কথা বলবে না।
‘সাগরবাবু, আমি ব্যাঙ্ক নই, ক্রেডিট কার্ডও নই। সামান্য ভাত
 করেছি। আগের মালিক যা করেছেন তার ইতি টান্ধুর্থ এ্রার আপনার সিদ্ধান্ত। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। দুদিন ভাবব্র্গু স্সময় নিন। আচ্ছা, দুদিন নয়, তিনদিনই সময় দিলাম। আপন্নি भूররানো লোক। এখানে यদি খেতে হয়, তিনদিন পরেই টাকাপ্প্রেস্সী যা বাকি আছে মিটিয়ে দেবেন। তারপর আমরা রোজকার্রীষ্জ হিসেবে যাব। ফেল কড়ি খাও তেল সিস্টেম। খা৬ তেল কেন বুঝতে পারলেন ? খাবার দোকান বলে। আমার এই অনুরোধ কি আপনার মনে থাকবে ?’

আমি হাসলাম। চিন্তায় পড়ে গেছি বুঝতে দিলে চলবে না। তিনটে দিন তো চলবে। তারপর একটা কিছু ভাবা যাবে। আমি মাথা নেড়ে বললাম, ‘থুব মনে থাকবে।’

অভয়পদবাবু ঠোঁটের কোনায় মুচকি হাসলেন। গোল চশমা নিজেই খানিকটটা ঝুলিয়ে নিয়ে বললেন, ‘না থাকবে না। ভুলে যাবেন। কঠিন কথা মানুষ সহজে মনে রাখতে চায় না। ধারবাকি. শোধের কথা তো একেবারেই নয়। মালিক হলে জানতেন। সেই কারণে আমি একটা পথ ভেবেছি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘পথ! কী পথ? পুলিশে দেবেন ?’

অভয়পদবাবু হাসলেন। গোল চশমার ওপর দিয়ে তাক্বিয়ে বললেন, ‘ছি ছি, ও কী বলছেন! পুলিশে ধরিয়ে দিলে আপনি তো ফুড্রুৎ করে গারদে ঢুকে যাবেন সাগরবাবু। তাতে আমার লাভ কী হবে? গারদ থেকে আপনি কি আমার ধার শোধ করতে পারবেন? পারবেন না। যদি চেষ্টাও করেন, মাঝপথে পুলিশ কমিশন খাবে।'

আমি হালকা ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, ‘তবে কি মারধোরের কথথা ভাবছেন ?’
‘না, আপনার মতো মানুষকে মেরে লাভ নেইই। মার তো দূরের কথা। নিঙড়োলেও টাক্াপয়সা পড়বে না। আমার সব খ্থাঁজখবর নেওয়া হয়ে গেছে সাগরবাবু। আপনি হলেন ব্যাড ফর এভরিথিং ধরনের মানুষ। মারধোরের জন্যও ব্যাড। গালমন্দের জন্যও ব্যাড। অমি ছেলেদের বলে দিয়েছি, কাল থেকে আপনার ওপর ধাপে ধাপে অ্যাকশন তুরু হবে। কারণ আপনি আমাদের পুরোনো খদ্দের। ব্যবসা यদি লক্ষ্মী হয়, পুরোনো খদ্দের হল তার বাহন। ঞ্রিষি।। তাই পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থ। আপনার খাবার মেনু থেকে প্নীট্টা এক্টা করে আইটেম স্টপ করতে বললছি। বড় কোনো অআই্রেম্ম দিয়ে শুরু করব না। শুরু হবে ছোটখাটো কিছু দিয়ে। ধীরে প্ষীর্রে "বড়’তে যাব। কেমন হবে?'

আমার চোখ কপালে। এই মক্ষু্রে তো বিরাট খেলোয়াড়। খেলা চট করে বুঝতে দেয় না। আমি বললাম, ‘ঠিক ধরতে পারলাম না।’
‘পারবেন। ব্যবश্থা শুরু হলেই ধরতে পারবেন। ভাল চিকিৎসারই এই নিয়ম। চট করে ধরা যায় না। ধীরে ধীরে যায়। কাল থেকে ভাতের পাতে আপনার জন্য লেবু দেওয়া বঙ্ধ করতে বলেছি। লেবু বড় কিছু না। একটা ইঙ্গিত। তিনদিন পর বন্ধ হরে নুন। সল্ট। লেবু, নুনের পর আসবে মাছের ঝোল। দেন ডাল। তারপর সবজি। ধার না মেটালেও ভাত চলবে কয়েকদিন। ওনলি ভাত। আমরা কাউকে ভাতে মারতে চাই না। তবে এরপরেও যদি টাকা দেবার কথা ভুলে যান সাগরবাবু, আমদের কিছু করার থাকবে না। বাধ্য হয়ে ভাতটুকুও বন্ধ করে দিতে হবে।'

আমি অভিভূত। আমি চমৎকৃত। ধার আদায়ের এই আরভিনব

পদ্ধতি আমাকে মুঞ্ধ করল। বললাম, ‘আচ্ছা, ভাত বন্ধ হলে কি আমি থালি থালা নিয়ে বসতে পারব?’
‘আপনি কি আমার সম্গে ঠাট্টা করছেন?’
আমি মুচকি হেসে আড়মোড়া ভাঙলাম। চেয়ার ছেড়ে ঊঠতে ঊঠতে বললাম, ‘স্যার, আপনার চশমাটা কি ইংরেজ আমলের ? মনে হচ্ছে, চার্লস টেগার্টের ফটোতে এরকম একটা চশম; দেখেছিলাম।'

আমার ওপর ধাপে ধাপে অ্যাকশশ শুরু হয়েছে। আজ তৃতীয় দিন। ভাতের পাতে লেবু বব্ধ।

আমি থালা সামনে টানলাম। থালার ওপর ঢিবি করা ভাত। ভাতের গা ঘেঁষে দুটো বাটি। তাতে ডাল আর মাছের বোল। মাছের ঝোল নয়, মাছের জল। বাটির দিকে তাক্ালে মনে হবে, কিছুক্ের মধ্যে চকেলেট সাইজের পোনা মাছের টুকরো প্রাণ পাবে এবং বাটির জলে মহানন্দে সাঁতার কাটবে। আমায় যদি ছিপ দেওয়া হয়, অমি বাঢিতে সেই ছিপ ফেলে পোনা মাছের টুকরো শিকার ক্রুধ।। থালার কোনায় নুন, ভাতের আড়াল থেকে উঁকি মারৰ্রু টসটসা লেবুর টুকরো। পাতিলেবু। মালিকের ব্যবস্থা অনুযায়ী ল্প্রী আমার প্রাপ্য নয়। পুঁটিক্লুমার স্মাগল করে দিয়েছে। রান্নাঘর ৰ্রে হাত্সাফাই। গতকাল আমি আপত্তি করেছিলাম।
'भুঁটিকুমার কজটা ঠিক হচ্ছে P(t)'
পুঁটিকুমার নাক টেনে" বলল, 'কেেন কাজটা?’
‘এই যে তুই আমাকে লেবু চুরি করে দিস এই কাজটা। ধার মেটাতে পারিনি বলে তো আমার লেবু বন্ধ থাকার কথা। আমি তো আর লেবুর জন্য এনটাইটেলড নই। এনটাইটেলড মানে জানিস? এনটাইটেলঙ মানে হল...।'

পুঁটিকুমার আমকে থামিয়ে ধমক দেওয়ার চঙে বলন, ‘ইংরাজ্রি শেখাবেন না। আমি লেবু চুরি করি না। চোরাপথে আপনার থালায় চালান করি।’

এই কথায় আমি থ’ মেরে যাই। বলি, ‘চোরাপথে চালান করিস মানে!’
‘তরিতরকারি কাটাকুটির পর পাতিলেবু আর পাঁচটা আনাজের

থোসামোসার সঙ্গে দরজা দিয়ে রান্নাঘরের বাইরে চনে যায়। এবদু পরেই আবার হাত ঘুরে জানলা দিয়ে ফিরে আসে।’

আমি চমকে উঠি। এ তো রীতিমজো স্মগলিং! আমার জন্য এরা এতান ভাবে!

পুঁটিকুমার আবার নাক টানল। এই আওয়াজ আবার কেমন যেন ঠেক্ল! অন্যরক্ম। ঠিক সর্দির মতো তো নয়! আমি ডান মাখা ভাতে লেবু ক্চলাতে গিয়ে থমকে গেলাম। মুv তুললাম।

হাফ প্যান্, ঢেঁড়া স্যাল্ডো গোশ্জে পরে আমার টেবিলের গা ঘেঁষে দাডড়িয়ে আছে সর্দিকুমার। সে কাঁদছে।

আমি অবাক হয়ে বলনাম, ‘কীরে কঁদাদছিস নাকি?’
পুঁটিকুমার উত্তর না দিয়ে নাক টানन। आমি বলनাম, ‘কীরে কেউ মেরেছে? মালিক? অন্য কেউ ?'

भুঁটিকুমার দুপাশে মাথা নাড়ান।
'তাহনে!'
 তেজা পোস্টকার্ড বের করল। এগির্যে দিল আশ্রিরিদে। পোস্টকর্ডে মেয়েনি হাতে মাত্র একটা লাইন লেখা-
‘ভাই, আমি ঠিক করেছি, বিষ ঋধ্ৰীামার দিবিয একথা তুই
 মেয়েনি হলেও হাতের লেখা সুদ্দর এবং একটা বানানও ভুল নেই।

আমি আর পুঁটিকুমার বসে আছি ফুটপাথের ধরে। একটা চকচকে শহিদবেদির ওপর। পুঁটিকুমার পা দোলাচ্ছে। তার পা দোলানোর কায়দা অদ্ডুত। বসে বসে লেফট রাইট। প্রথমে বাঁ, পরে ডান, শেষে ডান বাঁ দুটো একসঙ্গে।

কলকাতা শহরে শহিদবেদির চেহারা বদলে গেছে। আগে হত কালো, লম্বাটে। আখাম্বা দাঁড়িয়ে থাকত। গায়ে সাদা মার্বেল পাথরে খোদাই থাকত ‘শহিদ’-এর নাম। এখন কালো রং উঠে গেছে। বিভিন্ন রঙের মোজাইক দিয়ে বেদিতে কারুকার্য এসেছে। বেদির আকারও বদলেছে। লম্বার জায়গায় হয়েছে চওড়া। চৌবাচ্চা ধরনের। চৌবাচ্চা মাটি দিয়ে ভর্তি। তাতে ফুলের গাছ্ব্ধ্রতারা यেদিন বেদি ‘উদ্বোধন’ করতে আসেন সেদিন ফুল সাদ্গুগগছ এনে লাগিয়ে দেওয়া হয়। সেই গাছ কিছুদিনের মধ্ধে(ু) ভ্যানিশ। হয় গোরু ছাগলে খায়, নয়তো জলের অভাবে অকৃৃৃয় মরে। সবথেকে বড় কথা, শহিদবেদিতে এখন আর শহিহিট্টে নাম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয় না। ছোট করে কোথাও এক্রুফ্টেলেখা হয়। চোথে পড়তে পারে, আবার নাও পারে। অসুবিধে নেই। যিনি শহিদ হয়েছেন তার থেকে বেদি যিনি ‘উদ্বোধন’ করেন, সেই নেতার নাম থাকে বড় আকারে। ঠিকই হয়। মরে যাওয়া মানুষের দাম কী? কিছুই না। এই বেদিরও অবস্থা তা-ই। শহিদের নাম বোঝা যাচ্ছে না। পাথরের লেখা ঘষে গেছে। শুধু পড়া যাচ্ছে-
‘তিনি ছিলেন নারী মুক্তির প্রজ্জ্ঞলিত শিখা...।’
আমি সহজভাবে বললাম, ‘তোর দিদির নাম কী?’
भুঁটিকুমার নাক টানছে, কিন্তু কান্নার নাক টানা নয়। তাকে নিয়ে আমি যে বেড়াতে বেড়িয়েছি, এতে সে খুশি। কান্না বন্ধ হয়ে গেছে।

ভাত-ডালের দোকানে বিকেলের দিকে ঘন্টাথানেকের ছুটি। নতুন মালিকের নিয়ম। আমার কর্মারীকে আমি ছুটি দেব, কার কী?
‘দিদির নাম বিত্তি’’
‘বাঃ, ভাইয়ের নাম কাত্তি, বোনের নাম বিত্তি। ভারি সুন্দর অד্তমিন আছে। আমি যদি ছড়া লিথতে পারতাম তাহলে লিথতাম কান্তি বিত্তি ভাই বোন/দুজনেরই একটা মন।’

পুঁটিক্কুমার বলन, ‘সগরদা, তুমি আমার দিদির একটা নাম দাও’’
আমি অবাক ইওয়ার ভান করে বলনাম, ‘তা कী করে হবে! আমি তো ওব্বু খাওয়ার দোকানের লোকদের নাম দিই। তোর দিদি তো আর সেখানে কজ ক্রে না।’

পুঁটিক্মুার বলन, ‘না করনেও দাও। দিদি খুব মজা পাবে।’
আমি একটু ভেবে বনলাম, ‘সে না হয় দেওয়া যাবে, কিল্ু भুঁঢিক্কুমা, তোমার দিদি নাম নিয়ে করবৌা কী? সে তো বিয খেতে চায়। বিষ খেলেই কিনিশ।
 উৎসাহ দেথাই এই ছেলে ঔটিয়ে যেতে পারে <めকিকেপর চিঠিতে দিদি
 আমরা যতই হাইকাই জীবনে ঢুকি, প্রি্মিরিক্, লভ্ডন করি, ভাই বোনের এইসব দিব্যি-টিব্যি থুব সিষ্রিক্রি ব্যাপার। লেখাপড়া করলে দিব্যির কথা মুঢে বলতে নজ্জা করে, মনে মনে বনে। মুঢেও বনে। আমি এক বোনকে চিনি, বিয়ের পর মিশর চলে গেছে। কেমিষ্ট্রিতে তুখ্যেড় ছাত্রী। মমির ওপর গবেষণা করছে। মৃতদেহ মমি করে রাখতে কোন ধরনের কেমিক্যান ব্যবহার করা হয়েছিন তাই নিয়ে গবেষণা। নিউইয়র্কের ‘পাস্ট অ্যাড্ড ফিউচার’ নামের অতি বিথ্যাত সায়েক্স জার্নালে এই মেয়ের নেখা ফটো দিয়ে বেরিয়েছে। আমি ওনেেছি, কিছুদিন আগে এই মেয়ে তার হরিদেবপুরের ভাইকে ফোন করে বলেছে-‘এবার ভাইফেঁঁটায় তোর কাছে যাবই যাব। কেউ ঠেক্ণতে পারবে না। ফ্যারাওয়ের দিব্যি কাটছি।’

পুঁটিকুমার বলল, '‘াগরাা, আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করছে।'
আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম, ‘আমারও করছে। চল দুজন্নে মিলে

আইসক্রিমওলা ঘুঁজে বের করি। কতদিন কাঠি আইসক্রিম খাওয়া হয় नि।

পুঁটিকুমার বলল, ‘బুঁজতে যাব না। রাঙ্ডা দিয়ে যখন যাবে ডেকে খাব।'
‘ঠিক বলেছিস। আইসক্রিম, ঝালমুড়ি, ঝুরিভাজা খুঁজে খেতে মজা নেই। টেস্ট কমে যায়। ডেকে খেতে মজা।’

পুঁটিকুমার একটু চুপ করে থেকে খানিকটা অন্যমনক্কভাবে বলল, ‘আমার দিদির কী হয়েছে তুমি কি শুনতে চাও ?’

আমি উদাসীন ভাব দেথিয়ে বললাম, ‘বলতে পারিস, আবার না বলতেও পারিস। তোর ইচ্ছে।’
‘দিদি যে বারণ করেছে।’
‘আমার কী মনে হয় জানিস পুঁটিকুমার...।’ আমি চুপ করে গে়োম।

পুঁটটিকার আমার দিকে ফিরে বলল, ‘কী মনে হয়ुभীগিরদা ?’
 শোনার জন্য আগ্রহ দেখায় কিনা। বললাম, ‘‘শ্রख্রারণ শোনার জন্য নয়। এই যে তোদের অভয়পদবাदু, ধার ল্খে্রির জন্য আমার ওপর ধাপে ধাপে চাপ বাড়াচ্ছে, তোরা কি বিক্গি ? তুই নিজেই তো লেবু পাচারের ব্যবস্থ করোছি। বল, ক্ক্রিসিন?' পুঁটটিকার মাথা কাত করল। আমি বললাম, ‘আবার আরেকরকম বারণ আছে যার মানে উলটো ধরতে হয়। ধর, তুই রাগ করে বললি, আইসক্রিম খাব না। আমি ஸাঙ মানে বুঝব, তুই আসলে আইসক্রিম খেতেই চাস। তেমন তোর fintuও হয়তো তোকে বারণ করে উলটো কিছু বলতে চাইছে। নইলে এতক্ষণে চুপচাপ বিষ খেয়ে নিত। কষ্ট করে পোস্টকার্ড কিনে তোকে চিঠি নিখতে যাবে কেন ?’

পুঁটিকুমার অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি হাসলাম। ছেলেটাকে প্রভাবিত করতে পেরেছি। বিত্তি কেনন বিষ খেতে চায় আময় জানতে হবে। পুঁটিকুমারের কান্না আল্লি পছন্দ করিনি।

পুঁটিকুমার বিড়বিড় করে ঘটনা বলতে তরু করল। আমি চুপ করে ওনতে থাকলাম। এর মাঝখানে আমরা আইসক্রিমওলার দর্শন

পেয়েছি। বাক্সগাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল ফুটপাথ ঘেঁষে। গাড়ির গায়ে রংচঙ দিয়ে লেখা ‘আইজ এন্ড কোন্ট’। দুটো বানানই ভুল। এটাই ভাল। ভুল বানানের আইসক্রিম থেতে বেশি মজা। আমরা গোলাপি আর সবুজ রঙের দুটো কাঠি কিনেছি। পুঁটিকুমার সবুজ খাবে না। তার সবুজে নাকি অ্যালার্জি। গায়ে চিড়বিড় লাগে। সে নিয়েছে গোলাপি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল, গোলাপি নেওয়া সত্ত্বেও অল্পক্ষণের মধ্যেই পুঁটিকুমারের মুখের রং সবুজ হয়ে গেছে। আমার হয়েছে গোলাপি! অদ্ভুত তো!

কান্তি বিন্তিদের গ্রামের নাম মন্দিরগ্রাম। পোস্ট অফিস বাণীপুর, জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা, থানা হাবড়া। কান্তির বয়স দশ, বিন্তির বয়েস পনেরো। হতদরিদ্র পরিবারে এই ছেলেমেয়ে দুটি জন্মের পর থেকেই বাবা-মায়ের কাছে ‘শাকের আঁটি’। শাকের আঁটি তুনে ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই। বাবা-মায়ের নিজেদের জীবন চালানোই এতদিন ছিল বোঝার মতো। তারওপর ছেলেমেয়েরা চাপলে শ্কে শাকের आঁটি ছাড়া আর কী বলা হবে? সব মিলিয়ে বোব্র্তপর শাকের आঁটি। এইসব পরিবারে শাকের আঁটি ब্ৰেせ়ি ফেলবার জন্য বাবা-মায়ের কসরতের শেষ থাকে না। ন্তেপ্পে কিছু নয়। আমাদের
 সবথেকে বড় দায় বলে মনে হর়ুপ্দায়মুক্ত হবার জন্য বাবা-মা অনায়াসে ছেলেমেয়ের গলা টিপে, বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে পারে। ফেলেও। পেট খুব কঠিন জিনিস। স্নেহ, মায়া, মমতা তার কাছে ধূলিকণাসম। ফুঃ দিয়ে উড়িয়ে দিতে মুহূর্তমাত্র। মেয়েদের বেলায় তো আরো সহজ। জন্মালেই আস্তাকুঁড়ে ফেলে দাও। খবরের কাগজে এইসব খবর আজকাল ছাপা হয় না। কত ছাপা হবে ? মেয়ে মারা এখন জলভাত। গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে খবরের কাগজ কিনে পাবলিক জলভাত খেতে চায় না। কুড়মুড়ে জিনিস খেতে চায়। বিন্তিকে যে তার বাবা-মা জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ে মুড়ে পুকুরের জলে ফেলে দেয়নি তাই অন্েে। আমি ওই পরিবারের পয়সাকড়ির অবস্থা যা শুনলাম তাতে সেটাই উচিত ছিল। কান্তি বিস্তির বাবা-মা পুঁটিকুমারকে পাঠিয়ে দিয়েছে কলকাতায়। সেও একরকম জলে

ফেলাই হল। হাবুডুবু খাও। পুঁটিকুমারও হাবুডুুুু খাচ্ছে। সে হয়েছে বালক শ্রমিক। মেয়েকে কলকাতায় পাঠানো সম্ভব হয়নি। মেয়ে গ্রামে। ঘর সংসারের কাজ করে। বাবা-মা অপেক্ষ করে মেয়ে কবে বড় হবে। ইলৌই বিয়ে।

ঘটনা এই পর্যন্ত সাধারণেরও সাধারণ। বলার মতো নয়, শোনবার ম৷েেও নয়। পাড়াগাঁয়ে এমন মেয়ে আছে অজশ্র। পিতা মা৩ার অণ(প্রেণায় তারা আধপেটা খেয়ে না খেয়ে সেজেগুজে বিয়ের
 খ|ஈル.寸 না। দুবেলা পেট ভরবে। সন্ধের পর স্বামী কাজ সেরে বাড়ি fapளলে গা ধুত়ে, কপালে বড় করে টিপ দিয়ে বসবে পাশে। জজুরুুজুর করে গল্প হবে। সেই গল্পে যেমন সুখ থাকবে তেমন দুঃখও থাকবে। একসময় স্বামীর কাঁধে মেয়ে মাথা রাখবে আনমনে। কা,্টর সংসারও সুখের মনে হবে। নিজের মনে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তেমনটা হয় না। শ্পশুরবাড়িতে আধপেটা খাবা্ন্রু জিটটানোও কঠিন হয়ে পড়ে। তার থেকে অনেক সহজে গায়্রুর্ডুন দেওয়ার জন্য কেরোসিন পাওয়া যায়। রান্নাঘর থেকে ক্গেজীিলথর, খাটের তলা থেকে সিঁড়ির তলা, শাশুড়ি ননদ বর যত্ন ক্ণী, শিশি সাজিয়ে রাথে। নতুন বউয়ের যেন অসুবিধে, না হয়। গুা্রি ‘়ালেই বন্ধুর মতো, হাত বাড়ালেই কেরোসিন। যাক"সে আন্ল গল্প। আমরা বিন্তিতে ফিরি।

আর পাঁচটা গরিব ঘরের মেয়ের মতো আমদের বিন্তিরও বিয়ের অপেক্ষা চলতে লাগল। একই ঘটনা। হেরফের নেই। ঘটনায় হেরফের হল হঠাৎই। ঘর সংসারের কাজের ফাঁকে বিত্তি গিয়ে একদিন নাম লিখিয়ে এল গ্রামের স্কুলে। এই ভয়ংকর খবর জানার পর মা চুলের মুঠি চেপে ধরল। বিন্তি বলল, ‘ওরা দুপুরে খেতে দেয়। পয়সাকড়ি কিছু লাগে না।’ বিন্তির মা আর আপত্তি করেনি। সংসারের একটা পাত তো কমল। মিড ডে মিলে বিত্তি কোনোদিন থিচুড়ি খায়, কোনোদিন ভাত, কোনোদিন আবার রুটি, আলুর দম। খায় আর এলোমেলোভাবে স্কুল থেকে পাওয়া বই খাতা নিষ্য় নাড়াচাড়া করে। খাবার পেতে হলে হাতে বই লাগে। একসময় বিন্তি থেয়াল করল, বই নাড়াচাড়া করতে তার মজা লাগছে! দুনিয়ায় এত কিছু জানার আছে!


রাতে ঘরে আলো নেই। তাই দিনের বেলা সঙ্গে বই নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বিন্তি। ফাঁক পেলে খুলে বসে। ধীরে ধীরে স্কুলের দিদিমণিদের নজরে পড়ে। তারা বুঝতে পারে, এই মেয়ে লেখাপড়ায় ভাল। গড়পড়তা ভাল নয়, বেশি ভাল। এই মেয়ের মাথায় বুদ্ধি আছে। গড়পড়তা বুদ্ধি নয়, বেশি বুদ্ধি। পরীক্ষায় বিন্তি ক্লাসের সবাইকে টপকে যেতে লাগল। এইভাবে ক্লাস টেন পর্যন্ত চলেছে। এরপরই তুরু হয়েছে গোলমাল। বিত্তির জন্য পাত্র পেয়েছে বাবা। পাত্র অতি ভাল। শক্তপোক্ত চেহারা। পাকা কাজকর্ম নেই বটে কিস্তু তাতে কিছু যায় আসে না। গভর্নমেন্টের একশো দিনের স্কিম চালু হলে কাজ জুটে যায়। পার্টির সঙ্গে যোগযোগ আছে। পার্টি থেকে কাজ পায়; তবে বাকি সময় ছেলে যে বাড়িতে বসে ল্যাজ নাড়তে থাকে এমন নয়। রোজের ভাড়ায় ডাকাতি খাটে। যেমন ডাক পায়। দু-তিনদিন বাইরে বাইরে থাকে। মাবেমধ্যে পুলিশ এসে ধরেও নিয়ে যায়। তবে রাখে না বেশিদিন। জেলখানায় অত চোর ডাকাত রাখবার (্ভs) সব মিলিয়ে ছেলে রোজগারি। ছেলের মা এবার প্রুক্র্মীমন্ত বউ চায়।

বিন্তির বাবা-মা হাতে পাত্র তো ন্থ্র্টোদ পেয়েছে। এমন পাত্রের হাতে মেয়েকে তুলে দেওয়া বিষ্টি *্যোগ্যের ব্যাপার। জামাই সাহসী না হলে চলে ? আতুপুতু জাক হাড়াগাঁ়ের ভাঙ স্কুলের ভাঙা মাস্টার। চোপ বললে প্যান্টে ইয়ে। বিত্তি বোকাটা লেখাপড়া শিখলে হয়তো ওইদিকেই চলে যাবে। ল্যাগব্যাগে একটা মাস্টার জুটিয়ে ভাঙা সংদার করবে। ডাকাত পাত্র তার থেকে ঢের ভাল। সে यদি দু-পাঁচ মাস জেলে থাকে তাতেই বা ক্ষত কীসের ? বাড়ি তো আর ফাঁকা থাকবে না। শ্বஸুর, শাশ্ড়ি, ননদ, ভাশ্ডর সবাই থাকবে। ভয় কীসের? বিন্তির বাবা-মা ফুল ভল্যুমে বিয়ের গোছগাছ ওুরু করেছে। একমাত্র মেয়ের বিয়ে বলে কথা। তারা ভাল করেই দিতে চায়। যতটা সাধ্য ততটাই করবে। এমনকী পুঁটিকুমারকে পর্যন্ত খবর পাঠিয়েছে, মালিককে সে যেন ছুটির কথা বলে রাখে। পারে যদি মাইনের টাকা কিছু অ্যাড়ভান্স চায় যেন। পুঁটিকুমারও তৈরি হচ্ছিল। অভয়পদবাবুকে ছুটি এবং মাইনের কথা বলব বলব করছিল। এমন

সময়েই বিপদ হল। বেঁকে বসল বিত্তি। সে তার বাবা-মাকে জানিয়েছে, বিয়ে করবে না সে। লেখাপড়া শিখবে। আরো পড়বে। স্কুল পাশ হবে। কলেজেও নাকি যেতে চায়। বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চেয়েছে গাধাটা। সরি, গাধা নয়, গাধি। তিনদিন হল বাবা-মা কঠিন মার দিয়ে মেয়েকে ঘরে আটকে রেখেছে। একেবারে বিয়ের পর ডাকাত বর এসে মুক্ত করবে। এর ফাঁকে বিত্তি তার স্কুলের কোন এক বন্ধুকে দিয়ে ভাইয়ের কাছে পোস্টকার্ড পাঠিয়েছে একটা। তাতে লেখা, বিয়ে দিলে বিষ খাবে।

ঘটনা বলা শেষ করে পুঁটিকুমার নাক টানল। আমি মুখ না ঘুরিয়ে বললাম, ‘পুঁটিকুমার, তুই কি কাঁদিস?’
'ना।'
‘গুড। পুরুষমানুষের কথায় কথায় কান্নাকাটি ভাল নয়। কান্নার ঠাকুর রাগ করেন। কান্নার ঠাকুরের নাম জানিস ?’
'ना।'
আমি বললাম, ‘আমি জানি, এখন মনে পড়ৃৃী'না। মনে হয়, আইসক্রিম থেয়েছি বলে ঠাগ্ডায় বুদ্ধি জনে গ্রো্রে ’

পুঁটটকুমার বলল, 'সাগরদা, দিদি কি স্সে্যে বিষ খাবে?'
আমি একটু ভেবে নির্লিপ্ত গলাশ্ম বনিলাম, ‘মনে হচ্ছে না। গাধারা কখনো বিষ খেয়েছে বলে বৈনি। তোর দিদি অবশ্য গাধা নয়, গাধি। পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া গাধি।'

পুঁটিকুমার আমার দিকে ঘুরে কটমট করে তাকিয়ে বলল, ‘তুমি আমার দিদিকে গাধি বললে!’
‘তাছাড়া আর কী বলব? অমন সুপাত্রকে বিয়ে না করে যে লেখাপড়া চালাতে চায় তার মাথায় কোনো বুদ্ধি আছে বলে মনে করিস ? ক-জনের কপালে ডাকাত বর জোটে? তুই সবাইকে বুক ঠুকে বলতে পারবি, আমার জামাইবাবু কে জানো...হঁ ঁ...যদি চাস জামাইবাবুকে ধরে এনে তোর মালিককে দুটো ধমকও খাওয়াতে পারিস। বেটার মালিক মালিক করা বেরিয়ে যাবে। হাঁরে, ওই ছেলে কি মাথায় ফেট্টি, কপালে টিিপ, কানে জবা ফুল গুঁজে বিয়ের পিঁড়িতে অসবে?'

পাঁটিকুমার একটু গুম মেরে থেকে বলল，‘দিদির এখনো বিয়ের －1！

আমি চমকে উঠলাম। পুঁটিকুমার এসব জানল কী করে！
‘তোকে কে বলন？’
সক্ধে নামছে। সন্ধে নামবে শান্ত ভঙ্গিতে। আকাশের আলো আনার আকাশে ফিরে যাবে চুপিচুপি। গাছ তার ডালপাতা নামিয়ে fির্রামে যাবে নীরবে। ঘর হারানো পাখি ক্লান্ত ভঙ্গিতে উড়ে যাবে খll．রা ভুল পথে। ধানখেত，মাঠ，পথঘাট ও শাপলা দিঘির পাড় মুড়ি （．h८．জোনাকি অাঁকা आঁধার অথবা কুয়াশার ফুলছাপ কাঁথায়। দার।দিন পর চাঁদের আলোয় লস্বা ছায়া ফেলে బেঁটে যাবে মানুষ। ৷．だっট যাবে প্রিয়জনের কাছে। মনে মনে বলবে，‘এবার তুমি। এবার ஸি́ি। এবার ঢুমি।’ এই শান্ত স্নিপ্ধভাব বড় মায়াবী লাগবে। ভাল ণাগবে খুব। অথচ কলকাতায় সন্ধে নামে ইইহই করে। চারপাশ অলসে ওঠে ঝলমলে আলোয়। চকচকে রাস্তা ধরেক্তীট়ি ছুটতে থাকে। পাল্লা দিয়ে ছুটতে থাকে মানুষ।

পুঁটিকুমার বলল，‘আমি জানি। আমি〈অ্ত্নিকি কিছুই জানি। রেস্টুরেন্টে টেবিল মুছি বলে কি কিছুই জার্⿵িক্মে মনে কর？আঠারো বছর বয়স না হলে বিয়ে ঠিক নয়। আखষিের দোকানে একদিন দুটো লোক এসব বলাবলি করছিল। তার ৷ি্য একটা ছিল হোঁতকা，অন্যটা চিমসে। চিমসেটা বোধহয় পুলিশের লোক। তবে গোঁফ মোটা। ডালের বাটিতে চুমুক দিতে গিয়ে গ্গেঁফে ডাল লাগিয়ে ফেলল। হোতকাটকে এসব বলছিল।

আমি বললাম，‘কী বলছিল？’
‘বলছিল，মেলা ফ্যুাচ ফ্যাযাচ কোরো না। তোমার মেয়ের বয়স কত ？হোঁতকা বলল সতেরো বছর তিন মাস। না না তিন মাস নয়， পাঁচ মাস। চিমসেটা এক ধমক দিয়ে বলল，মেয়ের বয়স জানো না ？ যাইহোক আঠারো বছর তো হয়নি। আঠারো বছরের আগে বিয়ে করা নায় না，বিয়ে করলে হাজতে থাকতে হয়। ছোকরাকে থানায় আনার খগে আমাকে একটা ফোন করে দিয়ো। এমন্ন ডান্ডা মারব．．．। হি হি।＇

পুঁটিকুমরের হাসি দেখে খুব ভাল লাগল। বেটা জোর পেয়েছে，

মজাও। কম বয়েসে দিদির বিয়ে হলে সে যেন নিজেই ডাা্ডা মারবে। কাকে মারবে এইটা খালি বুঝতে পারছে না। আমি খানিকটা দমিয়ে দেবার জন্য বলनाম, ‘ওসব আইনকনুন সবার জন্য নয়। আইন একেকজনের জন্য একেকরকম। তোদের মরেে গরিবদের একরকম, আবার ওই যে দেখছিস গাড়ি নিয়ে সুঁই করে চনে গেন, তার জনা আরেকরকম। এত জানিস এই আসল কথাটও জেনে রাথ। তোর দিদির কম বয়েসে বিয়ে হলে কেউ ডাভা খাবে না। তাছাড়া বিয়ে না হলে তোর দিদি খবে কী? তথনো তো বিষ খেতে হবে। বিষ আর বিয়ের মধ্যে বিয়েটটই তো ভাল অপশন। অপশন বুঝিস? অপশন হল পথ। তোর দিদির উচিত বিয়ের পথটই বেছে নেওয়া।

আমার ক্থায় পুঁটিকুমারের ডুরু কুঁচকে গেল। কয়েক মুহুর্ত মুপ করে থেকে বনল, ‘দিদি লেযাপড়া করতে চায়।’

আমি শহিদবেদি থেকে নেমে পড়লাম। এবার ফিরতে হবে। এই ছেলে মূল জায়গায় ঢুকে পড়েছে। তাহলে আর এক্মু র্ধ্রিজিয়ে দেখা যাক।
‘भूঁটিকুমারবাবু, ওটাও গরিবমানুষদের হহক্বী নয়। দেথিস না, গরিবমানুষ লেখাপড়া শিখলে কেমন ঢক্ক ঙ্লীানো হয়। টিভিতে



আমার এই লেকোরে পুঁটিকুমার গা করল না। মনে হয় বুঝতে পারেনি। বলনাম, ‘তোর দিদির লেখাপড়া শিথে হবেটা কী বল তো? বরং স্লুল-לুল পার হয়ে গেলে বিপদ হবে। তখন আর বিয়ের জন্য ছেনে পাওয়া যাবে না। তার থেকে এই ভান। চল, এবার ফিরবি। অভয়পদবাবু তোকে না দেখলে থেচামেচি লাগাবে। মালিক বলে क्था’

পুঁটিকুমার চুপ করে আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। সে নীল রঙের চেক একটা গাফ শার্ট পড়েছে। তকে বেশ দেখাচ্ছে। নাক টেনে বলन, ‘সাগরদা, তুমি আমকে कী করতে বল?’
‘দিদিকে চিঠি লেখ। হয় বাবা-মায়ের কথামতো বিয়ে কর, নয়তো বিষ খাও।

পুঁটিকুমার থমকে দাঁড়াল। আমি বলললাম, ‘কী হল?’
‘আমি দিদিকে বিষ খেতে বলব! সাগরদা, তোমার কি মাথা গারাপ হয়ে গেছে?’

আমি পুঁটিকুমারের কাঁধে হাত রেখে বললাম, ‘আমার মাথা খারাপ হবে কেন ! বিত্তি তো নিজেই বিষ খেতে চেয়েছে। আমার কী (.4ाय?

পুঁটিকুমার মাথা নামিয়ে ব্যথিত গলায় বলল, ‘ছি ছি।’
আমি মনে মনে হাসলাম। মুখে চিন্তার ভাব নিয়ে বললাম, ‘তুই if blम?

भুঁটিকুমার হন হন করে হাঁটতে শুরু করল। বলল, ‘আমি কিছু いই না। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতেও চাই না।’

আমি এই রাগটাই চাইছিলাম। এই ছেলের বয়স যতই কম r.োক, ভেতরে আগুন আছে। আমকে লেবু পাচার ক্রে দেবার খটনাতেই আঁচ করেছিলাম। যত কথা বলছি, ছেলের হ্বের্র্রের্রের আগুন সম্পর্কে নিশ্চিত হচ্ছি। আমার একটাই দায়িত্ব আর্র্রে আরো বাড়িয়ে দেওয়া।
‘আচ্ছা, পুঁটিকুমার একটা কাজ করল্লে ৃক্কেমন হয় ?’
পুঁটিকুমার এতটাই রেগে আছে ঞেভ্রেমার দিকে তাকাল না।
‘তুই নিজে গিয়ে’ যদি বির্ত্রিক্কে’ খানিকটা বিষ পৌছে দিয়ে আসিস?'

পুঁটিকুমার আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। চারপাশের দোকানের আলো তার চোখে এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে, জ্রলছে। আমি খানিকটা থতমত খাওয়ার ভঙ্গিতে বললাম, ‘না, মানে, তুই তো জানিস কলকাতায় তোদের গ্রামের থেকে অনেক ভাল বিষ পাওয়া যাবে। টক করে খেয়ে ফট করে মরে যাওয়া যায়। তাছাড়া রকমারিও পাবি। বেছেবুছে কিনতে পারবি। শুনেছি শিয়ালদার কোন দোকানে যেন বিষের হোলসেল হয়। হোলসেল জানিস ? পাইকারি। দুপুরের দিকে কাজ কম থাকলে চলে যাবি না হয়। একেক্চা কারণে একেকরকম বিয কাজ করে। খেতে না পাওয়ার কারণে মরতে চাইলে একরকম বিষ, শ্বজ্জরবাড়িতে মারধোর করলে একরকম বিষ, মা বকলে

একরকম, পরীক্ষায ফেন করলে অন্যরকম। আমার মনে হয় লেখাপড়া করতে না পেরে যেসব মেয়ে কষ্ট পায়, মরতে চায় তাদের জন্যও আলাদা জিনিস পাওয়া যাবে।’

আমি বলছি আর আড়চোথে পুঁটিকুমারের চোথের দিকে বার বার তাকাচ্ছি। চোখ জ্রলছে ধকধক করে। পুঁটিকুমার ঘন ঘন নাক টানছে। না সর্দি, না কান্না। এখন সে নাক টানছে রাগে। বাঃ রাগেও নাক টানা যায়! জানতাম না তো। পুঁটিকুমার তাহলে এখন রাগকুমার। আমি এই রাগ পাত্তা দিলাম না। মুচকি হেসে বললাম, ‘যদি বলিস, ওই দোকানে আমি তোকে নিয়ে যেতে পারি। চল কালই নিয়ে যাব।'

পুঁটিকুমার আমার দিকে সরু চোখে তাকাল। তারপর হাফপ্যান্টের দুটো পকেট হাতড়ে খানিকটা খুচরো পয়সা বের করল। এগিয়ে ধরে বলল, ‘এটা ধরেন।’

আমি নার্ভাস হেসে বললাম, ‘কী এটা!’
জবাব না দিয়ে পুঁটিকুমার গোঁ দেখিয়ে মুখ নর্লিক্য় থাকল। আমি আবার বললাম, ‘আরে বাপু, বলবি তো প্রেস্গাত্ডলো কেন্ন দিচ্ছিস! আচ্ছা ফ্যাচাং তো।’

পুঁটিকুমার নাক টেনে বলল, ‘আপান্ম আইসক্রিমের দাম। আপনার পয়সায় আইসক্রিম খাওয়াটাই্রিপার ভুল হয়েছে। ওুনে দেখেন, কম পড়লে কাল যথন দোক্কি vেতে আসবেন দিয়ে দেব।’

আমি খুশি হয়ে পয়সা গুনতে শুরু করলাম। আমি পেরেছি। বারো বছরের এই বালকের ভেতর যে ধিকিধিকি আগুন জ্ললিল, তাকে দাউ দাউ করে দিতে পেরেছি। আমার শুধু ছোট্ট একটা কাজ বাকি রইল।
‘পুঁটিকুমার, আমি কি তোর সঙ্গে যেতে পারি ?’
'ना।'
পুঁটিকুমার হন হন করে হেঁটে এগিয়ে গেল। পিছন থেকে আমার মনে হল, বেটা হাঁটছে না। ঘোড়ায় চেপে ছুটছে। আমি হলফ করে বলতে পারি, সে যাচ্ছে মন্দিরগ্রাম। তার দিদির কাছে।

## সাত

'রেবা, কেমন আছ?'
‘তুমি আবার ফোন কররেছ!'
‘রাগ করছ কেন ?’
'তোমার ওপর আমার যে রাগ বা খুশি কোনোটাই হয় না তা তুমি ভাল করেই জানো।'
‘বাঃ তোমার অবস্থা তো দেখছি শঙ্খ ঘোষের কবিতার মতো রেবা। ওই যে কবিতাটা আছে না? কোনো গুপ্তঘর নেই। অষ্ভাতবাসেও নিরাশ্রয়।/দেয়ালে দেয়ালে লেগে বারে বারে ফিরে আসে স্বর।'

রেবা চুপ করে রইল। সে এরক্মই। মাঝেমাঝেই চুপ্থ(্কের্রে যায়। যখন কলকাতায় ছিল তখনো কথা বলতে বলক্থে とথমে যেত, অন্যমনস্ক হয়ে যেত। সম্ভবত যে বহু কারণে শিমি তার প্রেমে
 স্বভাব। আর তাই আজও তাকে ভালবার্কিকী আমার সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারেও সে হঠাৎ থেমে গেছে। জ্রেক্কি বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ‘না’ শুনেছিল। শুনে ভেডে পড়েনি। আমাকে দোষ দেয়নি। বরং খুশিই হয়েছিল। বলেছিল, 'আমি জানতাম, তুমি না বলবে। সাগর, তুমি বাঁধা পড়বার মানুষ নও। আর সেই কারণে তোমাকে আমি এত ভালবাসি।’

রেবা তার রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার বাবার সঙ্গে লামডিং চলে গেছে। জঙ্গল আর কুয়াশা নিয়ে থাকে। বাবার তৈরি করা ফার্মে ম্যানেজারি করে। সেখানে দুঃস্থ, অসহায় মেয়েরা কাজ করে। ছোট ছোট পাহাড়ি ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুলও খুলেছে। তাদের পড়া শেখায়, গান শেখায়, নাটক শেখায়। লামডিং-এর পাহাড়ি মেয়েরা নাকি এখন বাংলাতেও চমৎকার গান করছে! রেবা মাসে দুমাসে

আমায় ফোন করে, চিঠি লেখে। মাঝেমাঝে আবার স্বভাবমতো চুপ করে যায় দিনের পর দিন। আমি ফোন করলে কেটে দেয়। চিঠি পাঠালে ছিঁড়ে ফেলে দেয় কুচি কুচি করে। কোনো কোনো ঝড়ের বিকেলে রেবার জন্য মন কেমন করে। গড়িয়াহাটার কংক্রিটে বোনা মোড়ে দাঁড়িয়ে শুনতে পাই কে যেন বলছে-‘আকাশতলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যায় আয় আয় আয়/জামের বনে আমের বনে রব উঠেছে তা-ই-যাই যাই যাই।’ ইচ্ছে করে, ছুটে চলে যাই। আমি রেবাকে কয়েকবার বলেওছি।
‘আমি যদি তোমার কাছে যাই তুমি রাগ করবে? খুব মন কেমন করছে রেবা।’

রেবা গাঢ় গলায় বলে, ‘রাগ করব না। তবে তুমি এসো না। আমার জন্য তোমার মন কেমন তোমার আসার থেকেও আমার কাছে অনেক বেশি দামি। প্নিজ, তুমি এসো না।’

রেবাকে ফোন করতে একবারেই ধরল। আশকারান্ডেক্যা গলায় বলল, ‘কবিতা না বলে, কেন ফোন করেছ বল ঘোষ, জয় গোস্বামী শুনিয়ে আমাকে মুগ্ধ করতে পারব্大ৌপ ওই স্টেজ আমি পার করে এসেছি।
‘তাহলে কি আমি অন্য কারো কিক্রি শোনাব? আজকাল অনেকেই খুব সুন্দর কবিতা লিখছেঙ্যুদ্র বল শোনাতে পারি। সেদিন কলেজস্ট্রিটে গিয়ে ওুনলাম এদের নাকি শুন্য দশকের কবি বলা হয়।’

রেবা বলল, ‘তুমি আমাকে এইসব হাবিজাবি বলতে ফোন করেছ?'

আমি বললাম, ‘হাঁ। তুমি ছাড়া আমার হাবিজাবি কে শুনবে?’
রেবা হেসে বলল, ‘আচ্ছা আমিই গুনব। দাঁড়াও এক কাপ কফি নিয়ে আসি। আজ এখানে খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। কাল রাত থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।'

আমি হলফ করে বলতে পারি, কফি আনবার নাম করে আজকের মতো বিদায় নেবে রেবা। আমি সারাদিন মোবাইল কানে নিয়ে বসে থাকলেও তাকে পাব না। মোবাইল ছেড়ে যদি ল্যান্ড ফোনে ধরতে চেষ্টা করি তাতেও লাভ হবে না। ফোন বেজে যাবে সে

ধরবে না। একাজ রেবা আগেও করেছে। পরে যখন জিগ্যেস করেছি， বলেছে，‘তোমার কথা খুব শুনতে ইচ্ছে করছিল। তাই ফোন রেথে পালিয়ে গেলাম। মনে হল，কথা শোনার থেকে কথা শোনবার ইচ্ছেটা অনেক বড়। কথা বারবার শোনা যায়，ইচ্ছে বার বার আসে না। ভাল করিনি ？’

আমি দীর্ঘশ্ধাস ফেলে বলি，‘ভাল করেছ। ফিলজফি হিসেবে চমৎকার। রিয়েলিটির বদলে ইচ্ছে।’

তবে আজ ফিলজফি করলে চলবে না। আজ আমি সত্যি সত্যি কাজের জন্য ফোন করেছি। সুতরাং ওকে আটকাতে হবে।
‘দাঁড়াও রেবা，পরে কফি খাবে। জরুরি একটা দরকারে তোমাকে ফোন করেছি।’

রেবা একটু থমকাল। আমি প্রমাদ গনলাম। এই রে，পুরো চুপ করে না যায়। হড়বড় করে বললাম，‘একটা চোদ্দো পনেরো বছরের ম্রেয়ে বিষ খেতে চলেছে．．．।＇

রেবা এক মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে বর্লুধী，＂‘কী হয়েছে？ মেয়েটা কে？＇
‘মেয়েটার নাম বিত্তি। চমৎকার মেয়োেপ্মার ধারণা এই মেয়ে বিষ না খেয়ে যদি বেঁচে যায় তাহলে ব্রি⿵冂⿱八刀 তোমার বাবার মতো মন্ত বড় পুলিশ অফিসারঃহবে।’

রেবা অবাক গলায় বলল，＇পুলিশ অফিসার！কেন পুলিশ অফিসার কেন？’
‘বুদ্ধি আর সাহস দুটৌই এই মেয়ের আছে। সাময়িকভাবে সেই সাহসে চিড় খেত়েছে। ঘাবড়ে গেছে বলতে পারো। ওর সাহস যদি ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে দেখতে হবে না，বিন্তি অনেক দূর যাবে।’
‘এবার ঘটনাটা বল। আমি কী করতে পারি সেটা বল।’
আমি সংক্ষেপে এবং দ্রিত কান্তি বিন্তির ঘটনা বললাম। কীভাবে মেয়েটা লেখাপড়া শিখেছে，কীভাবে মেয়েটাকে বিয়ের জাঁতাকলে ফেলে পিষে মারবার প্ন্যান হয়েছে।
‘ক－দিনের জন্য বিন্তিকে তোমার ওখানে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয় রেবা？লামডিং－এ থাকবে হপ্তাখানেক। কিছুদিন থাকার পর

এদিকটা যখন শাস্ত হবে তখন না হয় ফিরিয়ে আনা গেল। হস্টেলে রেখে কেনো ক্কুল-টুলে यদি ভর্তি করে দেওয়া যায়। তমালের এক মামােে না মাসতুতেে বোন বারাসতে এরকম একটা স্কুল বানিয়েছে। গরিব মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর স্কুন।

রেবা এবটটু ভেবে বলল, ‘আমার এখানে পাঠানো ঠিক হবে বনে মনে হয় না। মেয়ের বাবা মা বা ভাবী বর কিডন্যাপিং আর পাচারের অভিযোগ করতে পারে। বলবে গ্রাম থেকে নাবালিকা অপহরণ কবে পাচার করে দিয়েছে।’

এবার আমি হাসলাম। বলनाম, ‘সৌা সষ্তব নয়। তাহলে ভাইয়ের বিরুদ্ধে দিদিকে অপহরণের মামলা করতে হবে। সেই কারণেই তো আমি নিজে গেলাম না। পুঁটিকুমারকে রাগিয়ে, তাতিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। आমি জানি ও ঠিক দিদিকে নিয়ে চনে আসবে। আমি সঙ্গে গেনে এত সহজে হত না। অনেক ঝামেলা করতে হত।'
 হত? হলে হত। ওই গ্রাম তোমার নিজের যাওয়া -্ৰうত ছিল। তুমি বে এত ভীতু হয়ে গেছ আমি জননতাম না। পुত্তিড় একটা অন্যায় रচ্ছে...এক্টা মেয়ে লেখাপড়া করতে চায়ু (u)थচ বয়স হয়ে যাবার আগেই বাড়ি থেকে জোর করে বিয়ে লেলেি? তোমার পুলিশে যাওয়া উচিত ছিন। বাবা-মায়ের নামে ডাঙ়্িক্রি করা উচিত ছিন।’

আমি এবাট্ম ভেবে, বানিয়ে হাই তোলার আওয়াজ করে বললাম, ‘ওসবে বড্ড পরি্রম রেবা।'
‘কী বলছ! পরিশ্রম? ছি ছি। এটা তুমি কী বলছ? একটা মেয়ে বিষ থেতে চলেছে জেনেও তুমি গাত পা ঔটিয়ে বসে থাকলে!’

আমি মিথ্যে অবাক হওয়ার ভান করে বননাম, ‘হাত পা ঔটিয়ে বসে थাকলাম কোথায! পীটিকুমারকে যে উত্তেজিত করলাম।
‘এসব তোমার ফাঁকিবাজির কথা। ওইটুকু ছেলেকে এরকম একটা সিরিয়াস বিষয়ে উত্তেজিত করে লাভ কী? আমি হনে নিজে চলে যেতাম।'

आমি মুথ দিয়ে তাচ্ছিল্যের আওয়াজ করে বলনাম, ‘তারপর আমি গেনাম আর ওই মেয়ে বনল, আপনি কে? আপনি কি আমার

বিয়ে দিচ্ছেন ? নাকি आপনি আমায় বিয়ে করবেন? মেয়ে যদি পানটি খায়? আমার কী হত একবার ভেবে দেখেছ ?

রেবা আর সহ্য করতে পারল না। এবার ধমকে উঠন।
‘স্টপ ইট। মেয়েদের সপ্পর্কে এই ধরনের বিশ্রী কথা বলবে না। বিত্তি মত বদনাবে কেন ? আজকান প্রায়ই খবরের কাগজে বেরোয়, মেয়েরা রুখে দাঁড়িয়েছে। বিষ্তিও তা-ই করত। সাপোর্ট পেলে রুৃেে माँড়াত।

রেবার এই রাগ, এই তেজ আমার দারুণ লাগল। আরো নোঁচ মারলাম।
‘আমি সাপৌাঁ্ট দেবার কে? আমাকেই কেউ সাপৌৰ্ট দেয় না।’
রেবা বলল, ‘Бপ কর তে, আমকে ভাবতে দাও।’
আমার উদ্দেশ্য সফল্ন। একজন দুঃখt মেয়ের ভাবনার দায়িত্ব একজন দুঃথী মেয়ে নিয়ে নিয়েছে। এর থেকে খুশির খববন আর কী আছে?
 বলেছ, এই মেয়ের বাবা-মাকে পুলিশে ধরিচ্কে@েওয়া উচিত। কিশ্তু তারপর? দুদিন খবরের কাগজে বিত্তির ঘ্ৃৃট্টিব না ছয় বেরোবে। বাবা-মাকে জেলে পুরে সাহসিনী পুরন্থ ্'জুটে বেতে পারে। কিন্তু তারপর? সে কার কার্ৰে থাক্বে खক্গিথায় পড়বে? কীভাবে বড় হবে? একট্টা অনটারনেটিভ ব্যবস্श করতে হবে না? আার একটা সত্যি কथা বनব, आমি বিত্তির বাবা-মায়ের কোেো দোষ দেখি না। হুদরিদ্র এই পরিবার মেয্যের বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে? দেষটা আমাদের সকনের। তাই দায়িত্ন আমাদের। তাঙ্কণিক কোেো সমাধানে লাভ হবে না।'

রেবা মনে হয় আমার নেকচারে সামান্য শান্ত হন। বলল, ‘আজকান এরকম তো হচ্ছে। মেয়েরাই প্রতিবাদ করজে।’’
‘বলनाম তো। এই মুহৃর্টে বিত্তির প্রতিবাদ করার সাহস নেই। সে নিজে পুলিশের কাছে যেতে পারবে না। সেই কারণেই বিষ খাবার পরিকন্পনা করেছে। অন্তত ঘটনা ওুনে আমার তো সেরক্মই মনে হয়েছে। यদি বা এখন কিছ్হ না করে, বিয়ের পর করবেই।'

রেবা একদু চুপ করে থেকে চিত্তিত গলায় বলল, ‘তুমি ওর ডাইকে পাঠালে কেন ? ওইটকু ছেলে কী পারবে ?'
‘আমি তো পাঠাইনি। সে নিজেই যাবে। আমি পাঠালে না হয় একটা কথা ছিল। যে নিজের জোরে যুদ্ধে যায় তার পরাজিত হবার সঙ্ভাবনা কম থাকে।'

কথা শেষ করে আমি হাসলাম। রেবা বলল, ‘আমার টেনশন হচ্ছে। মেয়েতা এর মধ্যে কিছ্ম করে না বসে। এই বয়েসের ছেনেমেয়েরা থুব সেনসেটিভ হয়। মেয়েরা বিশেষ করে।'

আমি শেষ c্ৰঁচাটা মারলাম। বললাম, ‘তুমি বিষ খাওয়ার কথা বলছ রেবা? অত চিন্তার কী আছে? থেনে খাবে। ধেড়ে মেয়ে। তাছাড়া বলनাম তো, এখন না থেলে, পরে খবে। আমাদের যতট্টকু করবার করুলাম। এর বাইরে যা ঘটবার তা-ই ঘটবে। আমাদের निয়্র্রণ নেই।’
 করোইনি। একটা এগারো-বারো বছরের ছেলেকেৌ্রকে দিয়ে হাত পা अট্ট্যে বসে আছ। গ্রমের নাম কী, কোন্ঞুস্শে? দাঁড়াও কাগজ পেন নিয়ে এসে টুকি।
 রেবা? তুমি যাবে?’

রেবা থমথমে গলায় বলল, ‘ঘাঁ। । যাব।'
রেবা কাগজ পেন আনতে গেল। আমি নিশ্চিভ্তে অপেক্ষা করতে লাগনাম। রেবা ফিরে আসবে। কাগজে গ্রমের নাম লিথে নেবে। সুদূর লামডিং-এ বসে সে মন্পিরগ্গামের কান্তি বিষ্তিদের দুঃথের মধ্যে চুকে পড়েছে। যে বহ কারণে রেবাকে এত ভালবাসি তার এবাঁা আগেই বলেছি। আর একটা হন, অসহায়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া। এত ভানবাসা কি শুধু মেয়েদেরইই থাকে!

## আট

অভয়পদবাবু তাঁর গোল চশমা নাকের ওপর আরো নামিয়ে বললেন, ‘আপনি সত্য বলছেন!’

আমি,খানিকটা মৌরি মুতে দিয়ে বললাম, ‘অবশ্যই সত্যি বলছি। আপনি Vোঁজ নিন। আপনার পুঁটিকুমারকে ওরা ঘরের মধ্যে বেঁষে রেখেছে।’

অভয়পদবাবু সোজা হয়ে বসে বললেন, ‘এতবড় সাহস! আমার পুঁটিকুমারকে বেঁধে রেখেছে! ওরা কারা বাঁধবার? यদি বাঁধবারই হয় আমি•বাঁধব। কে ওরা বলুন তো সাগরবাবু? আমার কর্মচারীকে বাঁধছে! মারছে! হারামজাদাদের দাঁত ভেঙে দেব!

আমি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বললাম, 'যতদূর নাব্র পাচ্ছি, একটা ভাড়া খাটা ছেঁদো ডাকাত আর তার কিছু बত্পীপচামুণ্ড এই ব্যাপারে জড়িয়ে আছে।’

অভয়পদবাবু গলায় হ্থকার দিলেন, ‘ডাক্কিট! আমার কর্মারীকে ডাকাত ঘরে বন্দি করে রাথে কেন সাহর্লে)

আমি বললাম, ‘কোন সাহর্জु थैস আপনি জানেন স্যার। আজকাল তো এমনই হয়। ভাল লৌককে ডাকাত বন্দি করে রাখে, আর ডাকাতরা ট্যাঙ ট্যাঙ করে ঘুরে বেড়ায়। আপনার মতো ভদ্রলোকরা পাত্তাও পায় না। কালে কালে দেশটার পজিশন খুবই খারাপ দিকে যাচ্ছে। আপনার কি মনে হয় রসাতলে যেতে আর কত দেরি?’

আমার কথা শুনে অভয়পদবাবু মুখে ‘হুম্মম...’ শব্দে চাপা গর্জনের মতো করলেন।

খাওয়াদাওয়ার পর আমি একটা চান্স নিয়েছিলাম। ঢিল ছুঁড়েছিলাম বলা যায়। পুঁটিকুমারের মালিককে খেপিয়ে তুলতে পারলে

কেমন হবে? থেপিয়ে যদি ঘটনায় জড়িয়ে নেওয়া যায়? তেবেছিনাম, रবে না, তবু ভাবলাম, ট্বাই নিতে দোষ কী? কোনো দোষ নেই। মনুষের গোতা জীবনটাই তো ট্রাই, ট্রাই এবং দ্রাই! লেবু ছাড়া ডাল ভাত থেতে থেতে প্ন্যান করছিলাম। এর আগেই অন্য কর্মারীদের কাছ থেকে খবর নিয়ে নিয়েছি। ৷ পৃট্টুমার দিদির বিয়ের নাম করেে ছুটি নিয়ে গ্রামে চলে গেছে কান রাতেই। যাবার আগে তার মুথ ছিন থমথমে। কে যেন আমার নাম করে তাকে কী এবটা বলতে গিভ্যেছিন, পুঁটিকুমার তকে বলেছে, থবরদার, ওই লোকের নাম তর সামনে বেন কেউ না করে। শু্ুু ভতত থেতে এলে পাচার করা লেবুর לুকরো যেন পতে দেওয়া হয়। লেবুর টুকরো যেন বড় সাইজের হয়। সেই লেবু মেথে ডান ডাত থেতে থেতে প্ম্যান ঠিক করে নিলাম। অভয়পদবাবুর মালিকানাবোধে টোকা মারতে হবে। মালিকিনাবোধ একটা স্পর্শকাতর বিষয়। যারা মালিক তারাই কেবল বুঝ্রতে পারে।
 বসলাম। তরপর টকাস...। ঢিলটা বে এত সহজে ল্পের্পে যাবে ভাবতে
 চান্গ। অর্জুন যে মাছের ঢোেে তীর মেহ্ৰে্নি তাও একই তত্ত্রে।
 তাহলে মহাারত কি অনাভাবে ল্লেit হত ?

চশমার লাল সুতো উড়িয়ে অতয়পদবাবু আমার দিকে খানিক্টা ฟুঁকে এলেন। বললেন, ‘আচ্ছ, আমার কী. করা উচিত বলে আপনার মনে হয় সাগরবাবু?’

आমি পায়ের উপর পা তুলে বসলাম। চেয়ারে হেনান দিলাম আয়েশ করে।
‘সেটেট নিভর করছে আপনি কতটা মালিক তার উপরে। যদি হাফ মালিক হন তাহনে একরকম কথা। তথন আপনি শুধু ধার বাকি নিয়ে ভাববেন। যেমন ধরুন আমার এক মামা ছিনেন, তিনি সারাক্ষণ সেপটিক ট্যাঙ্ক নিয়ে দুশ্চিষ্তার মধ্যে থাকতেন। তাঁর ভয় হত, এই বুঝি ট্যাঙ্ক উপচে কেনেঙ্কারি ঘটবে। বাড়ির অন্য কোনো সমস্যায় তাঁর মনই ছিল না। মামী রেগে গিয়ে বলতেন, তুমি কি ওুধু বাড়ির

ও’য়ের মালিক? বাড়ির অন্য কিছুর মালিক নও? আসল ব্যাপারটা হন जা-ই। মালিক यদি আপনি ऊধ্রু ঔঁয়ের হন তাহলে একরকম কথা, আর যদি গোটা বাড়ির হন তাহনে আরেকরকম কথা। যদি ওনলি গুয়ের হন তাহলে খুব একটা মাথা ঘামানোর কিছু নেই। আমার মতো কোন ঘ্যাচড়া ধারবাকিতে চাট্টি ভাত ডাল খায় তাই নিয়ে মাথা ঘামালেই চলবে, আর যদি গোটা বাড়ির হন তাহলে স্যার, আপনাকে নিজের কর্মচারী পুঁঢিক্কুমারকে নিত্যেও ভাবতে হবে। তাকে আট্ে রাখলে গিয়ে উদ্ধার করতে হবে।'

কथা শেষ করে আমি দুহতত তুলে আড়মোড়া তাঙলাম। অভয়পদবাবুর অবস্থ ঢিলা। সুরো চশমা নিজে থেকেই বুলে গেছে। ইয়ের মতো অমন একটা শব্দ যে কেউ এমন অবनীলায় বারবার উচ্চারণ করতে পারে ততেই তিনি বিহৃন। অপমানিতও বটে। आমি দুহত মাথার ওপর তুলে আড়মোড়া ভাঙলাম। অভয়প্রবাবু পিঠ সোজা করে বসনেন। চোখ দেখে মনে হচ্ছে, মানুষটার্কুপী বাড়ছে। বাড়ারই কथা। মালিকানার প্রশ্ন খুব কঠিন প্রশ্র। এস্টুর্না মুশকিল।


 চোর ডাকাতরা ভদ্রলোক দেখলেই ৃ্র্যিচিচ্ছে।'

অভয়পদবাবু চোখ কটমট করে বললেন, ‘পেটালে পেটাবে। আমাক ওসব ভয় দেখাবেন না। আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? আপনিও আমার সল্গে যাবেন।’

आমি आँতকে উঠে বলনাম, ‘থেপেছেন? আমি এসরে নেই। বিয়ে ভাঙচির কেসে ঢুকে মরব নাকি? তাছাড়া আমাকে আপনার ধারবাকির টাকা জোগাড় করতে হবে না ?’

অভয়পদবাবু হৃপকার দিয়ে উ১লেন, ‘আমাকে ধারবাকির ভয় (দেখবেন না সাগরবাবু। খবরদার ভয় দেখাবেন না। আপনার মতো
 โ巾巾l ওয়ের মালিক। এত বড় সাহস। অ্যাই কে আছিস, ট্যাক্সি ৬ক... |'

অভয়পদবাবুর হম্বিতম্বির মধ্যেই আমি গুটি গুটি বেরিয়ে এলাম। আমার ডিউটি শেষ। বিত্তি উদ্ধারের কর্মকাণ্ডে বারো বছরের भুঁটটকুমার, লামডিংবাসী রহস্যময়ী রেবা, সুতো বাঁধা চশমা পরা অভয়পদবাবু (সঙ্গে ভাত-ডাল হোটেলের কর্মীবৃন্দ) নেমে পড়েছে। আমার কাজ ছিল একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে খানিকটা ক্রোধ ছড়িয়ে দেওয়া। আশাকরি আমি তা পেরেছি। এর বেশি আমি কী করব? কী বা পারি আমি? অলস, বেকার, অকর্মণ্য এক যুবক। সাহসও নেই, ক্ষমতাও নেই। চেহারাও রোগা পটকা। শুধু অনেকটা ধারবাকি আর খানিকটা বিশ্বাস নিয়ে টিকে আছি। যেমন বিশ্বাস করি, বিন্তির মতো মেয়েদের বাঁচাতে হলে জ্ঞানগর্ভ লেকচার, পত্রপত্রিকার মুখ টেপা প্রবন্ধ, টিভি চ্যানেলের পাউডারের থেকে আগে দরকার ‘রাগ’। গনগনে রাগ। সেই রাগ বিন্তিদের বাঁচবার পথ আগুনে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে দেবে। আমি পুঁটিকুমার, রেবা, অভ্য়পদবাবু সবাইকে রাগাতে পেরেছি। ওরা মাঠে নেমে পর্জ্রোি সমস্যা একটাই। ওরা সবাই আমার ওপর রেগে গেছে। তীষ্ণে কোনো ক্ষত নেই। রাগে আমার অভ্যেস আছে। বরং রাপ্গে দেখলেই কেমন যেন অস্বস্তি হয়।

দুপুরের খাওয়াটা একটু বেশির দ্রি ইয়ে গেছে। বেটারা ডবল ভাত খইয়ে দিয়েছে। একটু গড়িয়ে ক্রেশল ভাল হত। গড়াব কোথায়? আমার জন্য খাট পালঙ্ক কে সাজিয়ে রেখেছে?

শুয়ে আছি চৌবাচ্চা শহিদবেদির ওপর। বেদির গায়ে অস্পষ্টভাবে লেখা ‘তিনি ছিলেন নারী মুক্তির প্রজ্বলিত শিখা...।’ কে তিনি ? যে-ই হোন, আমার ঘুম পাচ্ছে। আহা! শহিদবেদিতে ঘুমোতে এত আরাম!

ঘুম্রের মব্যে সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখলাম। লামডিং-এর পাহাড়ের ধারে আমি আর রেবা দাঁড়িয়ে আছি মুখোমুখি। আমাদের পিছনে পাহাড় উঠে গেছে। সামনে গিরিখাদ। রেবা আমার ওপর রেগে আছে থুব। বলছে, ‘ছি ছি, বিন্তিকে উদ্ধার না করে তুমি আমার কাছে চলে এলে! ছি ছি।'

ফিসফিস করে বললাম, ‘আমি কি চলে যাব ?’
‘গ্যাঁ, চলে যাবে। এখনই চলে যাবে। যাবার আগে আমার কাছ থেকে শাস্তি নিয়ে যাবে। পানিশমেন্ট।’

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'শাস্তি! পানিশমেন্ট! কী শাস্তি রেবা ?'

রেবা এগির়ে এসে গাঢ় স্বরে বলে, ‘অমি তোমাকে চুমু খাব। অনেক লম্বা একটা চুমু। যতক্ষণ আমি চুমু খাব তুমি চুপ করের দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি দেখতে চাই মেঘ আর কুয়াশার মধ্যে একজন পচা মানুযকে চুমু খেতে কেমন লাগে।’

এবার দ্রুত পুঁটিকুমারকাণ্ড শেষ করি।
মন্দিরগ্রামে পুঁটিকুমারকে কেউ বেঁধে রাখেনি ঠিকই, কিল্ুু তাকে আটকে রেখেছিল। আটকে রেখেছিল তার বাবা-মা। আটকে রাখাটাই স্বাভাবিক। যে বালক তার কিশোরী দিদিকে বিয়ের মুখ থেকে ছিনিয়ে রততের অন্ধকরে কলকতা পালিয়ে আসতে চেষ্টা করে তাকে আটকে রাথা ছাড়া আর কী বা পথ থাকে? অভয়পদবাবু তাঁর ন্রেন্টুরেন্টের লঙ্কা মহাশয়, শ্রীমান উচ্ছে, পটলনাথ, মুসুরপ্রসাদ ক্নেন্নিয়ে মন্দিরগ্রাম পৌছোলে বড় গোলমাল শুরু হয়। বিন্তির্রে (্টাবী ডাকাত বর লাঠিসোঁট। নিয়ে আক্রমণ করে। রেবা আসৌ্⿵িলিলামডিং থেকেই রেবা তার রিটায়ার্ড পুলিশ বাবাকে দিয়োর্রিfগৈৈ সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। হাবড়া থারার্র পুলিশ সিময় ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে যায়। বিন্তিকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই মুহূর্তে বিন্তি তার ভাই এবং বাবা-মায়ের সঙ্গে লামডিং। রেবার ওখানে বেড়াতে গেছে। বিন্তিকে নাকি রেবার খুব মনে ধরেছে। ঠিক হয়েছে আপাতত সে ওখানে থেকেই লেখাপড়া করবে। গোটা ফ্যামিলির যাতায়াতের খরচ দিয়েছে রেবা। শুধু পুঁটিকুমার বাদ। গুনলে বিশ্বাস হবে না, পুঁটিকুমারের খরচ ভাত-ডাল হোটেলের মালিক অভয়পদবাবু রেবার কাছ থেকে নিতে দেননি। বলেছেন, ‘আমার কর্মচারী, আমি যাতায়াতের ভাড়া দেব। আমার কর্মচারীর বেড়াতে যাবার পয়সা অন্য কেউ দেবার কে? মনে রাখবেন আমি মালিক। কী ভাবেন আমাকে, আমি কি শুধু ইয়ের মালিক?'

আমি রেবাকে ফোন করে খুব বিনয়ের সঙ্গে জিগ্যেস

করেহিনাম, ‘আমি কি বিন্ত্তিদের সঙ্গে লামডিং যেতে পারি? অনেকদদিন কন্কাতার বাইরে যাওয়া হয় না। পকেটে পয়সা নেই। তোমার খরচে বেড়িয়ে আসতাম’’

রেবা বলেছে, ‘না, আসবে না। তোমাকে দেখার থেকে, না দেখতে পাওয়ার মন কেমন আমার কাছে অনেক বেশি দামি। তুমি আসবে না।’

আমি কি ছাই তখন জানতাম, কিছুদিনের মধ্যেই রেবা নিজে কলকাতায় এসে যাবে আর আমদের জীবনে একটা ভয়ংকর রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটবে?

‘．（৩小ার নাম সাগর？’
‘＊্যঁ স্যার।’
‘广ুমি করে বললে অসুবিধে আছে？’
‘ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার। এখন অসুবিধে হচ্ছে না，তবে भা．৭ কী হবে বলতে পারছি না। বাংলা ভাষায় সচ্বোধন বিষয়টা みময়ের সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে পরিবর্তনশীল। ডাইরেক্টলি （，প্রাপরশনেট।＇
＇যেমন ？＇
‘যেমন ছেলেমেয়ের পরিচয়তে আপনি। সেই ছেলেমেয়েদের যখন প্রেম হয় তখন সম্বোধন হয়ে যায় তুমি। বিয়ের্র্প্র তা－ই טলতে থাকে। হঠঠাৎ একদিন ঝগড়া মারামারির সময়ূ স্টি্বাধন নেমে यায়＂তুই＂পর্যন্ত। এটা হল অবনমন। উত্তরণও ঢ্ঢাছি স্যার। যেমন ধরুন পাড়ার গুণ্ডা গোল্লা। গুণ্ডামির সময় নিশির কাছে গোল্লা সম্বোধন পায় তুই，ইলেকশনে দাঁড়ালে গোল্টী জোটে তুমি，মন্ত্রী হলে আপনি।＇
‘তোমার থিয়োরি ঠিক কিনা জানি না সাগর। তবে ইন্টারেস্টিং। ঠিক আছে，অসুবিধে হলে জানাবে，সম্বোধন পালটে নেব।＇
‘আচ্ছা।＇
‘তমাল কি তোমাকে জানিয়েছে কাজটা কী ？’
＇পুরোটা বলেনি। বলেছে，একটা খুনের ব্যাপার অছে। কিন্তু কাকে খুন，কেন খুন সেসব কিছু বলেনি।’
‘হুঁ। সাগর，তুমি আগে কখনো খুন করেছ尺’’
＇না স্যার，আমি আগে কখনো খুন করিনি।＇
＇বড় কোনো ক্রাইম করেছ？’
'মনে পড়ছে না। তবে মনে হয় করেছি। রেবা আমাকে মােেমধ্যে বলত, তুমি একজন ক্রিমিনান।’
‘রেবা! সে কে? তোমার শ্ত্র?’
‘না স্যার, রেবা আমার ত্ত্রী নয়।’
'গান্নভ্রেन्ड?'
‘বুধতে পারি না। কখনো মনে হয় క্লেল্ড, কখনো মনে হয় এনিমি। বারবার দেখা হলে, বেশি কথা হলে বিরক্ত নাগে। আবার বেশিদিন দেখা না হলে মন কেমন করে। সম্পর্কে গোলমাল আছে মনে হয়’
‘কীরকম গোনমান?’
‘রেবা আমাকে একবার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। আমি সেই. প্রস্তাবে না বলায় সে খুবই খুশি হয়। বনেছিল, সে নাকি জনতত প্রস্তাব আমি প্রতাখ্যান করব। এই কারণে সে আমাকে এত
 আর ভালওবাসত না। এটাকে গোলমাল ছাড়া আহুী ‘বলব?’
‘এটও ইন্টরেস্টিং। তোমার ওই রেবা ক্কিকিয়ে করেছে?’
‘এখনো করেনি। তার পুলিশ অয়িষ্কে বাবা চাকরি থেকে অবসর নিনে তাঁর সঙ্গে লামডিং চলেঞ্রেए। সেখানে ফার্ম চালায়। গরিব ছেলেমেয়েদের পড়ায়।'
'সাগর, তোমার বাড়িতে কে আছে? বাবা-মা?'
‘আমার বাড়িতে কেউ নেই। আমার বাড়িও নেই। বাবা-মা দেশের বাড়িতে থাকেন। সত্যি কথা বলতে কী তাঁরা থাকেন শ্রী ী্রী গোকুনচ্দ্রনাথের জমি বাড়িতে।'
‘গোকুলচন্দ্রনাথ! তিনি কে! তুমি তো দেখছি একটার পর একটা নাম বলতে তুু করেছ।’
‘তিনি একজন দাপুটে জমিদার স্যার। ডাকাতও বনতে পারেন। বেশিরভাগ জমিদাররাই আসলে ডাকত। দেড়শো বছরের কিছু আগে এই ডাকাত জমিদার আমার পুবপুরুম ছিলেন বনে জনততে পেরেছি। সেই অর্থ আমার মধ্যে ক্রিমিনালের রক্ত আছে। খুন ডাকাতির জিন খুব মারাঘ্ঘক স্যার। ওনেছি চট করে মরে না।’
‘তোমাকে এত প্রশ্ন করছি বলে রাগ হচ্ছে?’
‘এ আপনি কী বলছেন! রাগ হবে কেন? ক্যাড্ডিডেটের ই'টারভিউ নিয়ে জেনেবুঝেই তো মানুষ কাজ দেয়। বড় বড় অফিসের ম্যানেজার হতে গেলে যদি ইন্টারভিউ দিতে হয়, খুনি হতে গেলেও ই’টারভিউ দিতে হবে। সহজ হিসেব। আমি তো আর বিনিপয়সায় খুন করব না। এর মধ্যে রাগের কী আছে?’
‘তোমাকে কখনো পুলিশ ধরেছে?’
‘একবার ধরেছে। অনেক রাতে পাঁচিল টপকে চিড়িয়াখানায় ঢুকেছিলাম। চিড়িয়াখানার গার্ডেরা ধরে থানায় চালান করে দিয়েছিল।’
‘চুরি করতে ঢুকেছিলে?’
‘না স্যার। বাঘ দেখতে গিয়েছিলাম।’
‘রাতে বাঘ দেখতে চিড়িয়াখানায়! কেন ?’
‘রাতে জঙ্গলে জিপে চেপে বা ওয়াচ টাওয়ারে বসে বাঘ দেখা আইনি, কিন্তু চিড়িয়াখানায় রাতে বাঘ দেখা বেআইনির্ৰীর জান ছিল না। আমি মনে করি, দুনিয়ার বেশিরভাগ আইন্ন্য়্যুক্তিহীন।’
‘আসলে কী জান সাগর, আমি বুঝে নিরে কipছি यদি ধরা পড়ে জেলে যাও, তোমার পরিবার কতটা সমসাশ্শ্প্ড়বে ?’
‘আমার কোনো পরিবার নেই।’
'গুড।'
আমি যে মানুষটার সামনে বসে আছি তার নাম মন্মথ। মন্মথ তালুকদার। মন্মথ, জগন্ময়, অমলেন্দু ধরনের নাম অবসোলিট হয়ে গেছে। এথন সব কায়দা করা সুন্দর সুন্দর নাম। সৌহার্দ্য, কুষগ্রধী, দেবায়ুধ। ডাকতে গেলে আগে ক-বার রিহার্সাল দিয়ে নিতে হবে। ধরা यাক রাস্তা দিয়ে হন হন করে দেবায়ুধ নামে কোনো তরুণ হেঁটে যাচ্ছে, তাকে এখনই ডাকা দরকার। কিন্তু ডাকা যাবে না। আগে মাথা নামিয়ে বিড়বিড় করে কয়েকবার ‘দেবায়ুধ’, ‘দেবায়ুধ’, ‘দেবায়ুধ’ বলে অভ্যেস করে নিতে হবে। তারপর গলা তুলে ডাকতে হবে। রিহার্সালের ফাঁকে ওই ছেলে চোখের আড়ালে চলে যেতে পারে। ফট করে বাসে উঠে পড়তে পারে। পড়লে পড়বৌ’মনে রাখতে হবে, এখন ডাকাডাকির থেকে নামটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ‘মন্মথ’ ধরনের নাম

आँকড়ে আজও যেসব মানুষ টিকে আছেন, তাঁদের বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির কম নয়। প্রাচীন নাম, প্রাচীন মানুষ। এই নামের মানুষদের চেহারা হয় ভারিক্কি। টাক, ভুঁড়ি, সরু গোঁফ। চোথে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা। এটাই নিয়ম। যদিও এই মুহূর্তে আমি যে মন্মথ তালুকদারের সামনে বসে রয়েছি তার বয়স মেরেকেটে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। লম্বা, ফর্সা। টাক তো দূরের কথা, এক মাথা ঘন চুল। ক্লিন শেভড। গালে হালকা সবুজ আভা। চোখে দামি চশমা। সেই চশমার ফ্রেম, কাচ কিছুই দেখা যায় না। কালো ট্রাউজারের ওপর আকাশি নীল রঙের একটা ফর্মাল শাঁ্ট। কথাবার্তা, চেহারায় ঝকঝকে। আমাদের ধারণার মন্মথ আর আসল মন্মথের মধ্যে অনেক ফারাক। এটাই ঘটে। জীবনের বেশিরভাগ ধারণার সঙ্গে আসলের মিল থাকে না। ভাগ্যিস থাকে না। ধারণার সঙ্গে আসল মিলে গেলে বেঁচে থাকবার মজাটটই নষ্ট হয়ে যেত।

আমি এখন নরেন্দ্রপুরে। মন্মথ তালুকদারের অর্ক্রিষসা। অফিস একবারে অন্যরকম। ঘাবড়ে যেতে হয়। তমালের ীौ্তো কাচে ঘেরা হাড় কাঁপানো ঠাগ্ডার অফিস নয়। বাগানে চেয্যান্টৃবিল পাতা খোলা আকাশের নীচে অফিস। কাচের ঘরের চেয়ে টেবিল নয়, বাগানের সঙ্গে মানানসই চেয়ার টেবিল। একপাল্রীছের ডালে বাঁধা হ্যামক ঝুলছে। মনে হয়, কাজ করতে টায়ার্ড হয়ে পড়লে রেস্ট নেওয়ার ব্যবস্থা। যে কর্মচারী ছেলেটি আমাকে এই বাগান অফিস পর্যন্ত নিয়ে এসেছে সে-ই জানাল, ‘এটাই স্যারের অফিস।’

আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘এই বাগানে!’
ছেলেটি গঙ্ভীরভাবে বলল, ‘কোনো অসুবিধে নেই। রোদ বা বৃষ্টি হলে ছাতার ব্যবস্থা আছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন স্যারকে খবর দেওয়া হয়েছে।'
'স্যার'কে যে খবর দেওয়া হয়েছে আমি জানি। গেট থেরেই সিকিউরিটি ইন্টারকমে ফোন করে দিয়েছে। আমি গার্ডেন চেয়ারে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাছপালা, ফুল-টুল দেখতে লাগলাম। বাগান বড় নয়, তবে খুব সাজানো গোছানো। একদিকে ছোটখাটো একটা ঢিবি। গা থেকে ঝরনার জল পড়ছে। ঢিবি ঘিরে নুড়ি পপাথরের পথ।

উঁচু পাঁচিল ধরে বড় বড় গাছ। পর্দার মতো। বাইরে থেকে ভিতরটা দেখা যাচ্ছে না। অনেক খরচাপাতির ব্যাপার। তবে টাকা থাকলেই এই জিনিস হয় না। ঠিক মতো পরিকল্পন্া লাগে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি বাগান অফিসের প্রেমে পড়ে গেলাম। সত্যি তো, অফিস ঈধু কাচের ঘরেই করতে হবে কেন ? এমন কোনো নিয়ম কি আছে? অফিস ইচ্ছে করলে গাছের তলাতেও হতে পারে। ঝাপসা একটা জামগাছের তলায় কেউ যদি টেবিল চেয়ার পেতে কম্পিউটার নিয়ে বসে অসুবিধে কোথায়? এসির ঠাণ্ডা হাওয়ার বদলে ন্যাচারাল ঠাণ্ড হাওয়ায় অডিটের কাজ করলে কি ভুল হয়ে যাবে? রবীক্র্রনাথ ঠাকুর তো ইট পাথরের স্কুল থেকে বেরিয়ে গাছের তলায় স্কুল বানিয়েছিলেন। আগে কেউ ভাবতে পারত ? সেই স্কুলে পড়ে শাস্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা তো কিছু কম লেখাপড়া শেখেনি। তাহলে অফিসের বেলায় আপত্তি হবে কেন? না, এই মন্মথ তালুকদার মানুষটাকে ‘অন্যর্রম’ মনে रচ্ছে $\downarrow$
‘স্যার, আমার ইন্টারভিউ কি হয়ে গেছে?’
মন্মথ বেত্রের চেয়ারে হেলান দিয়ে বল্কুক্কিন্, ‘তুমি কী খাবে সাগর ? চা-কফি ? ঠাণ্ডা কিছু ?’

আমি মাথা চুলকে বললাম, ‘স্যার্র্রিছু মনে করবেন না। চা কফির বদলে কি কিছু খাবার পাওয়্যি্রি্টব ?' খুব খিদে পেয়েছে।

মন্মথ খানিকটা ব্যঁস্ত হয়ে পড়লেন। ইন্টারকমে স্যান্ডউইচের অর্ডার দিলেন। আমার যে এখনই খাওয়ার দরকার এমন নয়। ক্লায়েন্টকে হালকা ঘাবড়ে দেবার জন্য খাবার চাইলাম। আমরা অনেক বিষয়ে থোলামেলা হয়েছি। পোশাকে, মনে, ব্যবহারে। খাো পোশাক পরে তুমি হাত দেখাও, বুক দেখাও, পা দেখাও ক্ষতি নেই। মনে তুমি কুমুটে, হিংসুটে, স্বার্থপর হও সমস্যা নেই। ব্যবহরে তুমি অন্যকে অবভ্ঞা, অবহেলা করতে শেখ মেনে নেব। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলব ‘আই ডোন্ট মাইন্ড'। কিত্তু পেট দেখালে সমস্যা। তাও পেটের বাইরেটা হলে কথা ছিল। আধুনিকতার কল্যাণে নারীর নাভির সঙ্গে পুরুষের অন্তর্বাস দর্শনে আমরা ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। কিক্তু পেটের ভিতরটা যদি দেখতে হয় তাহলে অস্বস্তি লাগে। এ আবার কী অসভ্যতা! বেটা

ভিথিরি। ন্বিতীয় অস্ধস্তি হন, আমাকেও কোনোদিন অন্যকে থিদে দেখাত হবে না তো? সেন্গ অব ইনসিকিউর্রিটি। ক্লায়েখ মন্মথ তানুকদ্দার ধনী মানু।। খাবার কথা বনে তাকে ঘাবড়ে দিলাম। গালকা দাবড়ানির মতেে হানকা ঘাবড়ানি। তমান আমকে যথন কাজটা দেয় ক্লায়েন্ট সম্পরে বলেছে।
‘ভদ্রলোক ভান। শিল্ধী মানুষ’’
আমি রেগে গিয়ে বলি, ‘তানমানুষ! গুন করবার জন্য লোক బুঁজছে, আর তকে তুই ভালমানুষ বনছিস? তুই কি থেণে গেলি? নাকি পয়সা খেয়েছিস?'

তমান না কাটা পেনসিলটা এবার চোটের বদনে টেবিলে টোকা দিতে দিতে বলল, 'মানুষ খুন করতে চাইনেই খারাপ হয় তোকে কে বলল? এই যদি তোর মতো আলসে ছেলেকে এখন ধরে বেঁধে দশ ঘণ্টার কাজে ঢুক্যিয়ে দিই, তুই কী করবি? आমাকে খুন কব্ববি না ?'

आমি বলনাম, ‘চাইব, কিস্ুু পারব না’’
 পারছেন না।’

আমি উঞ্তেজিত গলায় বনলাম, ‘শুব্লে আমাকে এই কাজ
 আমি খুনও করতে পারি ? এটা ঠিকর্থৃব্র রোজগারের জন্য মাবেমধ্যে নানা ধরনের ধাল্ఘা করতে হয়। বাঁধাধরা চাকরি বা ব্যবসা ট্যাবসা কিছ্হ করতে পারি না। পৃথিবীর বহ্থ দেশেই এই রীতি আছে। অড জবস করে পেট চলে। কিস্ুু তার মানে কি খুন! আমি কি সুপারি কিনার? সুপারি দিবি আর ফট্টাফ্ট মানুষ মেরে বেড়াব? চাকরিতে বড় পোস্টে গেছিস বলে তুই ধরাকে সরা 区্ঞা করহিস। অমন বড় পোস্ট আমার অনেক দেখা আছে। আমি কি শৃষু টাকার জন্য এতদিন তোর দেওয়া কাজ করি? মোটেই নয়। কাজগুলো অন্যরকম (আমার যা আছে, তিন নম্বর চিঠি এবং রাজকন্যা কাহিনিতে এইসব অন্যরকম কাজের কিছু রোমহ্থ্বক নমুনা আছে) বনেও করি। ঢুই ভাল করেই জানিস তমান, আমি তোর মতো ভ্যাবনা মাক্কা জীবনयাপন করি না। আমি মনে করি জীবন, রোমান্টিক এবং রোমাঞ্চকর। জীবন রেল্েের মাঠের

ঘোড়া নয় যে রোজগারের জন্য সে শুধু পড়িমড়ি করে দৌড়ে বেড়াবে। জীবন ইচ্ছে করলে বেলা পর্যষ্ত ঘাপটি মেরে ঘুমোবে, আবার ইচ্ছে হলে হাফ চেনা কোনো মানুষের জন্য হাসপাতালে রাতও জাগবে। এবার চা কফি কিছু দিতে বল। দুধ চিনি ডবল দিতে বলবি। তোর কথা ঙনে অপমানিত বোধ করছি। ‘জাস্ট নাউ’ নামে কোন এক সায়েন্স ম্যাগাজিনে পড়লাম, দুধ চিনি খেলে নাকি অপমানবোধ তাৎক্ষণিকভাবে কমে। আজ পরীক্ষ করে দেখি।'

আমি থামলে তমাল ঘরে পিওন ডেকে দুকাপ চায়ের কথা বলল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চা চলেও এল। বসেদের জন্য জল কি তাড়াতাড়ি ফোটে? হতে পারে। হয়তো বসদের জল ফোটবার তাপ একশোর বদলে পাচাত্তর ডিখ্রি। নেতা হলে ফুটবে আরো কমে। ষাটেই টগবগাবে। মন্ত্রী হলে পঞ্চাশেই খেল খতম।

স্যান্ডউইচে প্রথম কামড়টা দেবার পর মন্মথ বললল, 'খুনটা
 সেন। বিয়ের পর পদবি বদলায়নি।’

বুকটা ধক করে উঠল। মানঞ্চমালা! কী হুনক্রে নাম! এ কি সেই স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা ? স্বপ্ন কি তবে রিপিট seত্ছ?

## দশ

স্বামীর হাতে স্ত্রী হত্যা চমকাবার মতো কোনো বিষয় নয়। আমিও চমকালাম না।

অপরাধ বিজ্ঞানের পরিসংখ্যান ঘাঁটলে দেখা যাবে, আমাদের দেশে এই ধরনের ঘটনার স্থান তালিকার ওপর দিকে। এদেশের স্বামীরা বউ পেটানো এবং খুনে যথেষ্ট সিদ্ধহস্ত। বউয়ের গালে কষিয়ে চড় মারা অথবা গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই মেরে দেওয়া আমদের কাছে তুরুশু। অন্য কায়দাও জানি। সংসারের জাঁতাকলে ফেলে বউকে তিলেতিলে মারতেও পারি। এই থুনে মজা আছে। বউ নিজেও বুঝতে পারবে না। সে ভাবে সংসার করে পুণ্যি করছি। কর্তব্য করছি। কীভাবে বউ মারব সেটা নির্ভর করছে স্ট্যাটােীী্য ওপর। উচ্চবিত্ত এবং শিক্ষিত স্বামীদের মধ্যে বউকে পুরো ন্সা প্মিরে আধমরা করে রাখবার প্রবণতা বেশি। অতি চমৎকার। পক্তহָসসঙ্গে বউ বাঁচে, আবার মরে। এই বিষয়ে আমার একটা সুন্গ্রিঘটনা জানা আছে। ঘটনাটা এই সুযোগে বলে নিই।

মেয়ের নাম বিতস্তা, ছেলের ন্লে শেদ্রক। বিতস্তা ছিল সেতার পাগল। অল্পবয়েসেই মিষ্টি হাত হয়োিন। বাসররাতে বউয়ের সেতার শুনে শূদ্রকের বুক এক হাত ফুলে উঠল। সবার থাকে সুন্দরী বউ, তার হন সেতারি বউ। কিন্তু হায়রে, পথের মোড়ে যে বাঁক আছে কে জানত ? বিয়ের একমাস পর থেকেই সেতার কোলে বউকে দেখলেই শৃদ্রক বিরক্ত হতে শুরু করল। বাড়ির বউয়ের একী কাণ্ড! সে কি উপপতি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি এসেছে? মুখে কিছু বলত না শূদ্রক, ভিতরে গুম মেরে থাকত। সাড়ে তিনমাসের মাথায় একদিন বলল। মুখে নয়, বলল হাতে। এক বৃষ্টির সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে সেতার তুলে মারল আছাড়। শূদ্রকের এই রাগের পিছনে যুক্তি আছে। আই আই টি

থেকে পাশ করা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, জাপানি কোম্পানির অফিস সেরে বাড়ি ফেরার পর যদি দ্থে বউ চা না বানিয়ে, কোলের ওপর সেতার রেথে, চোথ বুজে ‘মিঞা কি মল্নার’ বাজাচ্ছে তাহনে রাপ করবে না তো কী করবে? পাশে বসে তবলায় ঠোকা দেবে? তেরে কেটে তাক? শূদ্রক ঠিক করেছে। বেশ করেছে। আমি হলেও করতাম। শূদ্রক সেতার আছড়ে তেঙেছে, আমি সেতারে আఆন লাগিয়ে দিতাম। তারপর বউকে ডেকে ঠাণ্গা গলায় বলতাম, ‘এই আণ্গনেই চা বানাও। আজ লিকার টি-র বদনে সেতার টি খাব।' আনন্দের খবর হল, সেতার বাজানো বক্ধ করে দিয়েছে বিতস্তা। সে এথন আধমরা। আধমরার মতো সাজগেজ করে, আধমরার মতো কথা বনে, ঘর সংসারের কাজ করে, হাসে এবং রাতে স্বামী ডাকলে বিছানাতে যায় আধমরার মতেই। সুবিধের বিষ্য হল, যুল্ন মরার প্রাণ থাকে না বনে পুলিশ प্যাকশন নিতে পারে। হাফ মরার প্রাণ থাকে, মন থাকে না। ম্নের ব্যাপার পুলিশের মধ্যে পড়ে না, ফলে তার অ্যাক্কুলিল্লেওয়ার কিছু নেই।


 আরেকবার বনবেন?’

লোক্টা সষ্তবত আমার সহজ ভপ্গিতে কিঞ্চিৎ অবাক হন। চোের দিকে তাক্টিয়ে শাষ্ততাবে বলন, ‘অবশাই বলব। কাজাা যখন ঢুমি করবে সবটাই তোমাকে জানতে হবে। আমার শ্র্রীর নাম মানঞ্মালা। তোমাকে তে বললাম। আমাদর বিয়ে হয়েছে পঁচচ বছর হতে চলন। টু বি ভেরি স্পেসিফিক আর সাড়ে চার মাস পর পাচচ বছরে পা দেব। দুর্াগ্যের বিষয়, ফিফ্থ অ্যানিতারসারির সামনে বসে আমাকে ত্রী< মানঞ্চ বাড়ি ছেড়ে, আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আামি তাকে নানাভাবে বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছি। কিস্তু সে বুঝতে চায়নি। বিষয়টা এথন পয়েন্ট অফ নো রিটার্নে পৌাছেছে।'

আমি স্যাভ্উইচ শেষ করে ন্যাপকিনে মুখ মুছনাম। নিন্নিপ্ত


৯২

ভঙ্গিতে বললাম, ‘একেবারে খুনে যেতে চাইছেন কেন?’ কথাটা বলেই বুঝতে পারলাম, ঠিক করলাম না। আমি সাপ্নায়ার (এক্ষেত্রে মৃত্যু সাপ্লাই করতে এসেছি)। পার্টি কেন ‘মাল’ (এক্ষেত্রে হত্যা) চাইছে তা নিয়ে সংশয় দেখানো আমার কাজ নয়।

মন্মথ চাপা ব্যথিত গলায় বলল, ‘দুঃখের হলেও এ ছাড়া অন্য কে小ো পথ নেই। মালা আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে। পালটা কোম্পানি খুলতে চলেছে। আমদের ব্যক্তিগত ঝগড়াকে ব্যবসায়িক স্তরে নিয়ে যাচ্ছে। আমার ক্লায়েন্টদের কাছে অ্যাপ্রোচ করতে শুরু করেছে, তারা যেন আমার কাছে কাজ না করে। এই অবস্থায় আমার আর অন্য কোনো পথ নেই।’

চা এল। চায়ের কাপ প্লেট ফিনফিনে। আমার কলেজের বন্ধু তীর্থঙ্কর বলেছিল, ‘মনে রাখবি সাগর, যত বড়লোক তাদের কাপ প্লেট তত ফিন্িিনে। আমাদের বাড়িতে এমন কাপ প্লেট আছে যে দেখতেই পাবি না।’

তীর্থঙ্কর হাসিমুখে বলেছিল, 'ওই আর ক্কু না, বড়লোকি দেখালে বাবা রাগ করে। তক্রে (্ষেপ প্নেট দেখলে বোঝা याয়।'

আমি গস্টীর মুটvে বললাম, आমিও তনেছি। টাটা বিড়লার বাড়িতে চা খেতে গেলে ওরা টি পট থেকে হাতের আঁজলায় চা ঢেলে দেয়। চরণামৃত দেবার কায়দায়। ওরা তোদের থেকে একটু বেশি বড়লোক কিনা, তাই চায়ের কাপ একটু বেশি ফিনফিনে। শুু মানুষ নয়, চা নিজ্েও সেই কাপ দেখতে পায় না। বাধ্য হয়ে হাতেই ঢলতে হয়।'

এই রসিকতা যে আসলে বড়লোকামির মুখে সপাটে চড় বুঝিনি। দুম করে বলে ফেলেছিলাম। তবে তীর্থক্কর এরপর তিনমাস আমার সঙ্গে কথা বলেনি। মন্মথ তালুকদারের অফিসের কাপ সত্যি পাতলা। ‘এই বুঝি ভেঙে যাবে,' গোছের। আচ্ছা যা দামি তা-ই কি ऐুককো? ভালবাসা বা অভিমান ক্মেন ? দ্রমি না সস্তা? রাগ? আমি সাবধানে কাপ নামিয়ে বললাম, ‘আপনার কীসের বিজনেস জানতে भाরি?’

## ‘বাগানের।’

আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, ‘বাগানের ! মালি ?’
মন্মথ মৃদু হেসে বলল, ‘অনেকটা তা-ই। আর্কিটেকচার নিয়ে পড়াশোনা করেছি। যদিও ছোটবেলা থেকে আমার ঝোঁক ছিল ছবি आঁকায়। স্বপ্ন ছিন আর্টিস্ট হব। মাতিস আমার প্রিয় শিন্দী। শেষ পর্যন্ত আর্ট কলেজের বদলে যাদবপুর। আর্টিস্ট হওয়ার বদলে আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ার। বেঙ্গালুরুর চাকরি পেলাম। বাড়িঘরের ডিজাইনে মন ভরছিল না। ওখানেই আলাপ হয় মালঞ্চমালার সঙ্গে। মালঞ্চমালা সত্যি একজন আর্টিস্ট। তবে ছবির নয়, গানের। প্রবাসী বাঙালিদের অ্যারেঞ্জ করা এক ফাংশনে তার গান শুনে আমি মুগ্ধ ইই।' এই পর্যন্ত বলে থামল মন্মথ তালুকদার।

আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম, ‘গানটা কি আপনার মনে আছে?’
মন্মথ ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। বলল, ‘না, সুরটুকু হালকা মনে আছে। কেন বল তো ?’
(o)

আমি লজ্জা পাওয়া ভঙ্গিতে বলनাম, 'কোম' কারণ নেই, এমনি। আমি প্রেমের প্রথম সময়াট কালেক্ট কক্সি খীতায় লিখে রাথি।’

মন্মথ বলল, ‘প্রেমের প্রথম সময় কান্লে ককর মানে!’
মানুষটার চোখ-মুখই বলে দিচ্ছে, র্রিকির্রালকা ঘাবড়ে গেছে। খুন নিয়ে আলোচনার সময় এই ধরে্রু কথা যে কেউ বলতে পারে বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি সুযোগ নিলাম। বানানো লাজুক হেসে বললাম, ‘এটা আমার একটা শখ। স্ট্যাম্প সংগ্রহ, দেশলাই সংগ্রহ, খেলোয়াড়দের ছবি সংগ্রহের মতো প্রেমের মাহেন্দ্রক্ষণ সংগ্রহ। ওই সময়টা নিয়ে যথন যেমন ऊুনি নোট রাথি। যেমন ধরুন, কোনো মেয়ে প্রেমের প্রথম সময় ছেনে যে জামা পরেছিল তার রংটা মনে রেখেছে। কোনো পুরুষ হয়তো সেদিন প্রেমিকার নার্ভাস হয়ে যাওয়া ঠোঁটের কম্পনটুকু ভুলতে পারেনি। এরকম রেস্টুরেন্ট, সিনেমা, পার্ক, মুখের হাসি, চোখের জল কত কী যে আছে! আপনাকে বলতে অসুবিধে নেই স্যার, খানকতক চুমুর কেসও আমার কালেকশনে পেয়েছি। সেদিনই একটা অন্যরকম ঘটনা পেলাম। ছেলেমেয়ের প্রেমের প্রথমটা জুড়ে আছে গোবর। কাউ ডাং। নামকরা কলেজের

ছেলেমেয়ের ঘটনা। এক্সকারশনে গিয়ে বাঙ্ধীী ভচাস করে গোবরে পা দিয়ে বসল। ছেলে টিউবওয়েল টিপে গোবর ধোয়ার জন সাপ্লাই করুল। ওই ধেয়াধুয়ির সময় ধ্রেম। পরে বিয়ে। স্যার, আনন্তের কথা হল, ওই দশ্পতি এখনো কেথথাও গোবর পড়ে থাকতে দেখলে মুঞ্ধ रয়ে যায়। মনুষ অক্তজ্জ। কত কী ভুলে যায়। এই হেলেমেয়ে গোবর ডোলেনি স্যার। ভান না?'

মন্মথ তালুকদার কিছু একটা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলাল। বলল, 'মালার সঙ্গে घনিষ্ঠতা হবার পর সিদ্ধান্ত নিই, চাকরি ছেড়ে দেব। বিজনেস করব। নিজের ফার্ম খুলব। শুধু আর্কিটেকচারের ফার্ম নয়, ল্যাভ্ডে্কেপ আর্কিটেকচারের কাজ করব। মানা নিজে শিন্দী, সে শিন্ধীর তাগিদ বুঝল। আমকে মদত দিল। বড় বড় হাউজিং, অ<িস, গাসপাতাল, শপিং মনের চারপাশ সুন্দর করে সাজানোটাই আমাদের কাজ্ হবে। বাগান, জল, ড্রাইভওয়ে, থেকে তুরু করে বাইরে গেস্ট
 आর্কিটেকচারের মধ্যে পড়ে। এতে আমার ইঞ্জিন্নিষীর্রিং বিদ্যে এবং ছবির প্রতি ভানবাসা দুটোই কাজে লাগবে।ষৃষ্যিকান ন্যানড্কেপিং বিষয়টা খুব ওরুত্পপৃর্ণ। বাগান না থাকনে ধেবিটি টাকার ফু্যাটও বিক্রি হবে না। আমরা কলকাতায় চলে এলারী বিয়ে করলাম। তুরু হল
 সুন্দর জায়গা দেখলে মানুষ্ের মুথ দিয়ে বে শব্টটা প্রথম বেরিয়ে আসে। একটা সময় "বিউটিফুল"-এর কাজ পেতে কষ্ট হত। এখন গোটা দেশে কাজ করি। আমরা বিভিন্ন শহরে সায়েন গ্যালারি থেকে আর্ট গ্যালারি, স্কুল, কনেজের ক্যাম্পাস সবই তৈরি করেছি।'

মন্মথ চুপ করল। আমি বলनাম, ‘আপনার মিসেস কি বিজনেসের কারণেই আপনাকে ছেড়ে চলে গেলেন? রাইভানরি?’
‘না, বলनাম তে, আমদের ব্যক্তিগত সমস্যা। কিক্তু এখন সেও একটটা ফার্ম খুলতে চলেছে। আমাকে শেষ করতে চায়। মাইনে করা ইঞ্জিনিয়র এবং আর্টিস্ট রেখেছে। ভেহেতু একসময় আমার বড় বড় মার্যেন্টদের অনেকের সল্গেই সে বোগাযোগ রাখত, এখন সেই সুযোগটা নিচ্ছে। আমি ওকে বারণ করেছি। বলেছি, নিজের মতো

বিজনেস করতে চাইছ করো, বিউটিফুলের ক্ষতি করছ কেন? ও শুনছে না। খবর পেলাম, সাতদিন আগে সিঙ্গাপুরের একটা পার্টির সঙ্গে কথা বলেছে। আমার পার্টি ছিল। কাজটা আমার পাওয়ার কথা ছিল। মালঞ্চ ঠিক করেছে, ওই কাজ দিয়ে নিজের কোম্পানি স্টাট্ট করবে। আমি বুঝতে পারলাম, ও আসলে বিজনেস করতে চাইছে না, আমার স্বপ্নটার ক্ষতি করতে চাইছে।’

আমি অস্ফুটে বলনাম, ‘আবার সেই স্বপ্ন!’
‘অবশ্যই স্বপ্ন। এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যের সঙ্গে আমার ছবি आঁকার প্যাশনকে মিশিয়ে কাজ করছি, সেটা স্বপ্ন ছাড়া কী? দুর্ভাগ্যের বিষয়, মালঞ্চ আমার স্বপ্নকে তছনছ করে দিতে চাইছে। তাই আমি বাধ্য হয়ে ওকে...।'

আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বললাম, 'খুন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তো? ঠিক করেছেন। যে স্বপ্ন নষ্ট করে তাকে কোনোভাবেই
 কিনে নিতে পারে না। আমার তো স্বপ্ন দূরেরুক্থা, কেউ ঘুম ভাঙালেই মাথায় খুন চেপে যায়। স্যার, আযাত্ত্রাটা প্রশ্ন আছে। একটা নয়, দুটো প্রশ্ন। এক নম্বর হল, খুন্লের্টিন্য আমাকে বাছলেন কেন? দুনম্বর হল আমার রেমুনারেশন ক্রীবে দেওয়া হবে?’

মোবাইল ফোনে কোনো একর্ট্্ল্রীইন ঢুকছিল। মন্মথ তালুকদার ফোন কেটে দিয়ে বলল, ‘আমি তো তোমাকে বাছিনি। কর্মসৃত্রে তমালবাবু আমার পরিচিত। আমরা ওঁকে বেশ ভাল অ্যামাউন্টের কাজ দিই। ওঁকে একদিন ঘটনাটা বলি। বলি, আমি নিজে পারব না, কিন্তু খুন ছাড়া অন্য পথ নেই। আমার এমন একজন লোক লাগবে যে আমার বিষয়টা বুঝতে পারবে...আমার লেখাপড়া, আমার প্যাশন, আমি কেন এমন একটা কাজে যেতে বাধ্য হলাম সেটা ফ়িল করবে...সেই লোক নিজে কাজ করবে, না, অন্য কাউকে দিয়ে করাবে সেটা তার ব্যাপার...আমি ডিল করব তার সঙ্গে। বিহার ঝাড়খণ্ডের কোনো সুপারি কিলারক্ক আমি আর্কিটেক্ট, ল্যান্ডস্কেপিং বোঝাতে পারব না। তাছাড়া...তাছাড়া কাজটা মোটা দাগের যেন না হয়। পথে যেতে যেতে বাইক থেকে গুলি বা ফ্য্যাটে ঢুকে গলায় মাথায় কোপ

নয়, মাথা খাটিয়ে কাজ কৎতে হবে। পুলিশ যেন বুঝতে না পারে। তমালবাবু দুদিন পরে ভাবনাচিজ্তা করে জানান, সাগর নামে এরকম একটা ছেলেকে তিনি চেনেন। সেই ছেলে নিজে মোটামুটি ভদ্রলোক হলেও মূলত ছোটলোকদের সজ্গেই তার মেলামেশা। গান-বাজনা ছবি-টবি সম্পর্কে অল্পবিস্তর জ্ঞানগমিও আছে। আমি বললাম, ভাল, পাঠিয়ে দিন। আর তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল, পেমেন্ট হবে কাজের আগে হাফ, কাজের পরে হাফ।’

আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। তমালের অবনতি তো দেখছি অনেকটা হয়েছে! স্বাভাবিক। চাকরিতে উন্নতি হয়েছে, অথচ মানুষ হিসেবে অবনতি হয়নি এরকম দৃষ্টান্ত বিরল। নিশ্চয় এই লোকের ‘বিউটিফুল’ কোম্পানির কাছ থেকে তমালরা কাজের মোটা বরাত পায়। তার জন্য নানারকম ঘুষও দিতে হয়। তারই একটা এই খুনি সাপ্লাই! সেদিন তমাল বলেছিল, ‘তুই সবসময় মুখে বল্লবি জীবন রোমাঞ্চকর আর সামান্য একটা খুনের কথায় হাত পান্ধেপ্টের মধ্যে সেঁধিয়ে ফেনছিস? ছোঃ। তুই না বলিস, কোন্টঁ ज্অপরাধ, আর কোনটা অপরাধ নয় তার সীমারেখায় গোলমাল্প্র আছে? বলিস না ? কাজটা করবি কি না করবি সে তোর ব্যাপাক্র্স্যংলায় দুটো জিনিসের কোনো অভাব নেই। খুনি আর বুদ্ধিজীৗী\}ীুড়ি মারলে পেয়ে যাব। অর্ডার পেয়েছি, তোকে ডেকে বলল্মী। না করলে কেটে পড়। অন্য লোক ধরব। খুন যে তোকেই করতে হবে এমন কথা তো বলিনি। তুই লোক খুঁজে দিবি। প্রফেশনাল মার্ডারার। খারাপ লোকদের সঙ্গে মেলামেশা তো তোর কম নেই, বরং ভাল লোকেদের থেকে বেশিই আছে। তোর ওই খাবার হোটেনটার কী যেন নাম? ভাত ডাল না চচ্চড়ি ? ওখানে নিশ্চয় ক্রিমিনালরা আসে। কমিশনে কাজ করাবি। কিন্তু প্ল্যানটা মাথা ভাল করে দেথে নিবি। ফুল প্রুফ চাই। যদি পুরো টাকাটা নিজে রাখতে চাস, তাহলে নিজে হাতে কাজ করবি।’
‘ধরা পড়লে তোকে আগে ফাঁসাব।'
তমাল মুখটা হাসি হাসি করে বলেছিল্ন, ‘আমার ক্মতা বেড়েছে সাগর। ক্মতাবানরা সহজে एাঁসে না। ফাঁসলেও ফাঁস কাটতে জানে।’

আমার ভাবনা ছিঁড়ে দিয়ে মন্মথ তালুকদার বলল, ‘পারিশ্রমিকের অ্যামাউন্টটা কি তুমি জানতে চাও?’

আমি দুম করে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ‘না চাই না। আমি শ্রীমতী মালঞ্চমালা সেনের ঠিকানাটা চাই।’
‘তোমার সঙ্গে কথা বনে আমার ভরসা হচ্ছে।’
আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, ‘কীসের ভরসা? খুনের ?’
‘আমার বিশ্ধাস কাজটা তুমি পারবে। কাজটা করবে তো সাগর?’
আমি তাচ্ছিল্য করবার ভঙ্গিতে গালে হাত বোলাতে বোলাতে বললাম, ‘এখনো ফাইনাল করিনি। মালঞ্চমালাদেবীর সঙ্গে আগে কথা বলব। মনে হয় না করব। এরপরেও যদি আপনি আপনার স্ত্রীর ঠিকানা দিতে চান দিতে পারেন।'

বাগান অফিস থেকে বেরোবার পরপরই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, কাজটা আমি করব। খুনি হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করাটা হবে মহা বোকামি। এই সুযোগ জীবনে আর আসবে না। এই অর্জিভ্ট্টা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবার কেনো মানে হয় না। অন্ধৈকeরকম সাগরকে সবাই দেখেছে। বেকার, অলস, অকর্মণ্য।<্প্রষির খুনি সাগরকে দেখবে।


৬ালমানুষ সম্পর্কে আমার একটা অবজারভেশন আছে। আজ মালঞ্চমালা হত্যাকাণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে সেই অবজারভেশনের কথা খুব মনে পড়ছে।

মানুষ আসলে দুরকম ভাল। গোরুর মতো ভাল এবং সিংহের মজো ভাল। এই দুই ধরনের ‘ভাল’র পিছনেই রয়েছে আলস্য বা অক্ষমতা। ‘বড়’ হতে না চাইবার আলস্য এবং ‘খারাপ’ হতে না পারার অক্ষ্মতা। আবার উলটোও হতে পারে। বড় হতে না পারার অক্ষমতা এবং খারাপ হতে না চাইবার আলস্য। পদার্থবিদ্যা বনে, দুনিয়ার কোনো কিছুই কজ এবং এফেক্টের বাইরে নয়। এক্ষেত্রেও তা-ই। আলসেমি, অক্ষমতা হল ‘কজ’, ভাল হওয়া হল ‘‘চফফক্ট’।

প্রথমে আসি ‘গোরুর মতো ভাল’ প্রসজ্গে। বেশ্শিষ্টিীগ সময়েই গোরু খানিকটটা ঘাস চিবিয়ে ছায়া দেথে থেবড়ে ব(̧̧) যীয়। চোখ বুজে জাবর কটে গঙ্ভীর মুখে $l$ দেখলে মনে হয়, ক্Noার ছন্দ, নয় গল্পের প্লট ভাঁজছে। বাংলা সিনেমা, থিয়েটার্থীনিয়েও ভাবতে পারে। আজকাল বাংলা সিনেমা থিয়েটার ক্রিত্ভিাবাভাবি খুব বেড়েছে। এত বেড়েছে যে মাঝেমধ্যে ভয় হয়, এই ভাবনা আর মানুষের মধ্যে आঁটবে না। দ্রুত পগুপাথিদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে। এই সময় যদি গোরুর কানে কানে কেউ বলে, ‘দশ পা দূরে সবুজ ঘাসে মাঠ ছেয়ে আছে। চলুন যাই। খানিকটা তাজা ঘাস খেয়ে আসি। ওই ঘাসে ভিটামিন প্রচুর। শরীরস্বাস্থ, মন ভাল থাকবে। আপনার কবিতা, গল্প, সিনেমা, থিয়েটার নিয়ে ভাবনাচিন্তা বিকশিতত হবে,' গোরু কী করবে? কিছুই করবে না। চোখও খুলবে না। দুবার ল্জে নাড়বে এবং ফের জাবর কাটতে তুু করবে। সবাই বলবে, ‘কী ভাল! মোটে লোভ নেই! তাজা ঘাসের কথা মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করল না।' আসলে

এটা আর কিছুই নয়, শ্রেফ আলসেমি। ‘সিংহের মতো ভাল’ আবার অन্যরকম। সেখানে অক্ষ্ম্তাটই কারণ। খরগোশ মেরে খাওয়ার পর পেট আইতই করে সিংছ বসে থাকে। নাকের ডগা দিয়ে নধর হরিণ গেনে চক্চকে ঢোেে তাকায়, জিব বের করে ঠোঁট চাটে কিক্তু লাফিয়ে পড়ে না। শক্তি নেই, শরীর নড়ে না। হরিণ মেরে ‘খারাপ’ হওয়ায় তথন সে অক্ষম। অভাগা পাবনিক বুঝবে না। গদগদ গলায় বনবে, ‘দেখ কত তান! পেট ভরতে বৌুকু দরকার ঠিক ততটুকুই খায়।’ আমার বিশ্বাস গোরু বা সিংহ यদি কথা বলতে পারত, তাহলে পাবলিকের এই সিদ্ধান্তে বিরক্ত হত।

আচ্ছ, आমি কেমন মনুম? অবশাই ভান। বড় এবং খারাপ ইওয়ার মতো উদ্যেযেগ বা কমতা আমার কোনোটই নেই। সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলায় না। কিস্তু আমি কেমন ভাল? কার মতো? গোরু না সিংহ? घাস থাই না হরিণ খাই? সে যে ভালই হই, য়ানঞ্ঞ্ানা হত্যাকাণের পর তো আর আমি ভাল থাকব না। কেব্ন্নে ুনিই ভান নয়। আচ্ছা, যারা খুন-দ্মু করে না তারা কেমন ? তুা ভান ? ইস এই বিষয়ে আমার কোনো অবজারভেশন নেই। থ্ধ্ক্পি তাল হত।

শনিবার বিকেনে এইসব হাবিজাবি জ্তধ্টি ভাবতে সাউথসিটি
 যেতে হবে। দুলক্ষ টাকার ‘কাজ’ বক্রিক্কো। जালমানুষি চুলোয় যাক। হাঁ, শ্ত্রী হত্যার জন্য উদ্যান বিশারদ শ্রীমম্য তালুকদার দুনক্ষ টাকা পর্যশ্ত খরচ করতে রাজি হয়েছে। জীবন বাগানের একটি ফুল পটাং করে ছিঁড়ে ফেলার জন্য দুলক্ষ টাকা খরচ সহজ কথা নয়। সেদিন মন্মথর অফিস থেকে বেরোবার পরপরই তমাল আমাকে মোবাইনে ধরন। ও বলা হয়নি, আমার একটা মোবাইন কোন হয়েছে। অञ্গায়ী মোবইন। তিনমাসের মালিকানা। ফোন এবং কানেকশন দুটের একটটও আমার নয়, নন্দর। নন্দ চমeকার মানুষ। থাকে বাগবাজারে গঙ্গার পাশে। একটা ডুপলেক্স ঝুপড়িতে। দেততনার ঘর থেকে ওয়ে গঙ্গা দেখা যায়। নন্দর পেশা ভিক্ষ। নেশা গ⿴্জিকা সেবন। গল্গার পাশে থাকলেও ট্রান্সফারেবল জব। ভিক্ষার জন্য বিভিন্ন জায়গায় घুরতে হয়। নিয়মিত থোজ রাখতে হয় কোথায় ভিক্ষে পাওয়া যাচ্ছে।

ખাগে ধর্মস্থানে ব্যবসা ভাল হত। ধর্মভীরু মানুষ ভিক্ষে দিয়ে পাপ (মাচন করতে চায়। এখন পলিটিক্যাল পার্টি অফিসগুলোর সামনে বাজার ভাল। ঢুকতে বেরোতে নেতারা ভিক্কে দিয়ে যায়। তারাও কি পাপমোচন চায় ? নাকি কেউ ভাবে গরিবমানুষকে দুটো পয়সা দিলে, ভগবান খুশি হবে? আরো ক-টা দিন ক্ষমতা টিকে যাবে? আর উলটোরা কী ভাবে? গরিবমানুষকে পয়সা দিলে ভাগ্য খুলে যাবে? দ্রুত ক্ষমতায় ফিরে আসব ? কে জানে বাবা। যাইহোক ভিক্ষার স্পট জানবার জন্য এবং গঞ্জিকার পুরিয়া অর্ডার দেবার জন্য নন্দ মোবাইল নিয়েছে। সস্তার মোবাইল। আমাদের দেশে এথন চাল-ডালের দাম অনেক। মোবাইলের দাম সামান্য।
‘श্যালো, ভুটু...ভুটু? শুনতে পাচ্ছিস ভুটু...হালো...झাল্গো...আজ কোনদিকে...বাইপাসের তৃণমূল ভবন না আলিমুদ্দিন?...না না কংগ্রেসে যাব না...বড্ড ভিড়়...ফুটপাথে বসার জায়গা পাই না...এক কাজ কর...আজ বরং এসপ্ন্যানেডে যাই...বুদ্ধিজীবীদের আছে আ.. হালো ভুটু, ভুটু ওুনতে পাচ্ছিস...হালো...।
 ইচ্ছে হলে ওর ঘরে চলে যাই। সারারাত জ্小ল্লোর পাশে বসে থাকি। আমি হলপ করে বলতে পারি, পথথিবীক্কোনো রাজপ্রাসাদ থেকে এত সুন্দর নদী দেখা যয় না। গভীরিশ্রীতে সে সেজ্রেণ্ডে ভিখিরির দুয়ারে আসে। কল্লল আওয়াজ করে ফিসফিসিয়ে বনে, ‘‘্যাঁগো আমার ভালবাসার মানুষ, তুমি কি আমার সঙ্গে ভেসে যাবে?’

নল্গ তিনমাসের জন্য দেশে গেছে। ঝুপড়ির চাবি আর মোবাইল ফোনটা রেখে গেছে আমার জিম্মায়। আমি বললাম, ‘ফোনটা নিয়ে যাও।

নন্দ চোখ কপালে তুলে বলল, ‘খেপেছেন ? গ্রামে এই জিনিস দেখলে কেউ ভিখিরি বলে মানবে ? পেস্টিজ চলে যারে। ক-টা দিন আপনের কাছে রাখেন, ব্যভার করেন।’

আমি হেসে বললাম, ‘আমার এসব ল্লাগে না নন্দ। আমার মনফোন আছে। ওতেই কাজ চলে যাবে। ওই ফোনে মনে মনে কথা বলা যায়।'

মনফোনের ব্যাপারটা নন্দ বুঝল না। সে মুখ গোমড়া করে বলল, ‘ভিথিরির জিনিস ব্যভার করতে লম্জা লাগে?’

এরপর না নিয়ে পারা যায় ? আমিদু-একজনকে নম্বরও দিয়েছি। রেবা লামডিং থেকে বলল, ‘এই ফোনটা কার ?’

আমি সিরিয়াস গলা করে বলনাম, ‘এক ভিঙ্ষুকের।’
‘তোমার থেকে বড় ভিক্ষুক?’
আমি বললাম, ‘হ্যা আমার থেকে বড়। তাকে যদি কেউ ভিথিরি না ভাবে তার প্রেস্টিজে লাগে। ক-টা দিন ইচ্ছে করলে এই নম্বরে ফোন করতে পারো। ভাল হবে। যেহেতু আমি তোমার ভালবাসার কাঙাল তাই একজন ভিখিরির ফোনই আমদের কথোপকথনের সবথেকে উপযুক্ত হবে।'

কোনো জবাব না দিয়ে রেবা ফোন কেটে দেয়। তমান ভিখিরির ফোন শুনে খুব বিরক্ত হয়েছিল। বলেছিল, 'ওই নম্বর দিবি না। যতসব ছোটলোকমি।'
 বড়লোক্মির কী আছে?'

তবু তমান দরকারে ফোন করে। আমার্রেররণা এই নম্বরে ফোন করবার সময় সে রুমাল দিয়ে নিজ্ৰেণ্ফিান ঢেকে নেয়। যাতে ভিখারির নোংরা গন্ধ নাকে না যায় স্রেন্দেন ফোন করে বলল, 'সাগর, ক্লায়েন্ট খুব খুশি।’

আমি নির্বিকার গলায় বললাম, ‘কেন? কাজের আগেই খুশি কীসের ?
‘না, তোর সঙ্গে কথা বলে খুশি। বলল, এই লোক ইনোভেটিভ। কল্পনাশক্তি আছে। চারটে কথার মধ্যে তিনটে কথাই বানিয়ে বলে এবং সুন্দর করে বলে। তুই নাকি প্রেমের প্রথম মুহূর্ত-টুহূহ্ত কীসব বলে ঘাবড়ে দিয়েছিস? যাক মন্মথ তালুকদার বললেন, কাজ যাকে দিয়েই করাক, সাগর মাথা খাট্য়য়ে একটা ফুলপ্রুফ প্ল্যান বানাবে। পুলিশ ধরতে পারবে না।এই ক্ষ্মতা তার আছে। কাজটার জন্য সে দুলক্ষ টাকা ধরে রেখেছে।’

আমি आঁতকে উঠলাম। বললাম, 'দুলক্ষ টাকা! বলিস কীরে?'

তমাল आরো গলা নামিয়ে হসিি হাসি গলায় বলল, "ইয়েস ఫ ন্যাখস। কাজ যদি নিজে করিস সবটটই তোর।

আমি থতমত থের্যে বলছি, 'মানে নিজে হাতে মহিনাকে থুন করতে বলছিস?'

তমাল এবুম চুপ থেকে বলল, ‘আমি ওসব কিছুই বলছি না। বলছি, এক লণ্寸ে দুলক্ষ টাকা পেলে তুই কোথায় চলে যাবি ভাবতে পারহিস? সব ধার দেনা মিত্য়ে, নিশ্চিন্ত হতে পারবি। হাত্ও অনেকটা থাকবে। তারপর ধর...'

তমালের বাকি কথা আর ఆনতে পাইনি। ভিথিরির ফেনে লাথ টাকার ক্থা ওনতে ওনতে আমি একধরনের ঘোরে চনে গিয়েছিনাম। যাই হোক, সেদিন সাউথ সিটি মলের সামনে কী হল বনি। বাসের জন্য অপেক্শ করছিলাম। াঁঁধে কে যেন হাত রাখল। বলন, ‘আরে! সাগর না??
-আমি এমন ডেবড়ে গেলাম বে বনতে পারক্ধ্রু
 বननाম, ‘আরে রঞ্জনদা তুমি! কবে এনে ?’

এরপর যা বিপদ হবার তা-ই ঘটল। লিঙ্পেশ থেকে যারা বহ্থিন পরে দেশে ফেরে তারা চেনা, হাফ ঢেক্রী, לेকায়ার্টর চেনা কাউকে
 ফ্যুাটে নিয়ে গেল। একৃশত্নার ওপর মারকাটারি ফ্লুাট। ফোর-বি এইচ কে উইথ টেরেস গার্ডেন। মানুষ বাড়ির নাম দেয়, রঞ্জনদা ফ্যুাটের নাম দিয়েছে। বলিভিয়া। আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘ফ্য্যাটের नाম বলিভিয়া! মানে কী রঞ্জনদা?

রজ্জনদা হেসে বলন, ‘বলিভিয়া মানে বনিভিয়ার জগ্গ। শেষ জীবনে ঢে যেখানে আঘ্মগোপন করে হিলেন।

आমি আরো অবাক হলাম। বলनাম, ‘চে! চে ওয়েভারা? রঞ্জনদা তুমি কি চে ওয়েভারার কথা বলছ?

রঞ্জনদা ভুরু কুঁচকে বিরক্ত গলায় বলল্ম ‘অন্য কোনো চে’র সঙ্গে আমার আনাপ আছে নাকি?’ जাবটা এমন যেন ওরিজিনান চে ওয়েভারার সঙ্গে রঙ্জনদার খুবই আলাপ। বলিভিয়ার জঙ্গলে তিনি

যখন হামকে শুয়ে বিশ্রাম নিতেন, রঞ্জনদা তাঁর পাশে মোড়া টেনে বসে গুন গুন করে গণসংগীত শোনাত।

আমি মাথা চুলকে বলি, ‘না, মানে... আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।’
ততক্ষণে রঞ্জনদা পোশাক বদলে এসেছে। ড্রেসিং গাউনের দড়িতে নট বাঁধতে বাঁধতে বলল, ‘বোঝা উচিত ছিল। স্টুডেন্টস লাইফে চে-র ব্যাপারে আমি ছিলাম অবসেসড। মনে নেই? সবাই বলত, আমেরিকা জানতে পারলে তোমার বরানগরের বাড়ি অ্যাটাক করবে। তোমার উচিত বালির বস্তা দিয়ে বাড়িতে বাঙ্কার তৈরি করে রাখা। হা হা হা...।’ রঞ্জনদা গলা ফাটিয়ে হাসল।

মনে আছে, কলেজজীবনে রঞ্জনদা নিজেকে বলত ‘বিপ্লবী’। শুধু বলত না, সাজতও। চে গুয়েভারার মুখ আঁকা টি শার্ট, উসকোখুসকো চুল, এক মুখ দাড়ি, কাঁধে রুকস্যাকের মতো ব্যাগ, হাতে চে ণ্ডয়েভারার ডায়েরি। চোথেমুখে সবসময় পুলিশের তাড়া খাওয়া একটা ভাব। চাপা গলায় বলত, 'যা বলবার তাড়াতার্ধ্রে বন।। হাতে সময় নেই।' যেন যেকোনো সময় বিপ্লবীদের মক্কেরো্ফান্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে হবে। কলেজস্ট্রিটের মোড়ে পুলিত্গেত্য্যান দেখলে স্যাৎ করে গলিতে ঢুকে যেত। সঙ্গে মেয়েরা ঞ্লিল্লে বেশি করে যেত। যদিও তাকে পুলিশ কখনোই তাড়া কব্রেন্পি’করবার কোনো কারণও ছিল না। রঞ্জনদা স্বভাবে ছিল ভীুুশ্যু লেকচারে সাহসী। তাও ক্যান্টিন বা ইউনিয়ন রুমে, বাইরে নয়। বলত, ‘দেখিস, একদিন বিপ্নব আসবে। আলো ফুটবে, কারা টুটবে। সেদিন সাম্রাজ্যবাদীদের হাত ভেঙে দেব। আর সেই লড়াইয়ের সময় আমি চলে যাব আন্ডারগ্রাউল্ডে!’

রঞ্জনদা একদিন সত্যি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেল। প্রথমে পেনসিলভেনিয়া, সেখান থেকে সিডনি। যাত্রাপথ সুগম করতে মাথানে বিদেশিনী বিবাহ। বাড়িতে ছবি পাঠাল। শাড়ি পরা অস্ট্রেনিয়ান বউ। নাকে নোলক। দশাসই চেহারার শ্বশুরমশাইয়ের বিরাট ডেয়ারির ব্যবসা। দুঃখের কথা হল, ডেয়ারির জরুরি কাজে আটকে পড়ায় মাতৃভূমিরি জন্য সদা চিন্তিত রঞ্জনদার মায়ের মৃত্যুতে দেশে আসা হল না। গোরুদের হাঁচি না কাশি কী একটটা রোগ হল।

বেচারাদের কাহিল অবস্থ।। নাকের জল্লে চোর্থর জলে কাণ্ড। তাদের ফেলে আসবে কী করে? একবার নয়, দেশপ্রেমিক রঞ্জনদার দেশে আসবার প্রচেন্টা বারবার ধাক্কা খেয়েছে। ফ্লাইটের গোলমালে বোনের বিয়ের সময়েও গেল আটকে। টাকাপয়সা, উপহার নিয়ে আসা হল না। বাবার চিকিৎসায় ডলার পাঠাতে গিয়েও সমস্যা। ব্যাক্কে টেকনিক্যাল গোলমাল। তখন সিডনি থেকে বরানগরে টাকা পাঠানো অত সহজ ব্যাপার ছিল না। পাঠানো গেলও না। শেষ পর্যন্ত বিদেশের পাট চুকিয়ে, বিপুল অর্থ উপার্জন করে, বিদেশিনীকে ডিভোর্স দিয়ে কিছুদিন হল দেশে ফিরেছে। ফ্যুাট কিনেছে। একুশতলার ওপর ধুলো কাদা মুক্ত বলিভিয়ার জঙ্গলে হাত পা ছড়িয়ে জমিয়ে বসেছে। সেই ফ্ল্যাটের নরম সোফায় বসে বিপ্লবীর জীবন বৃত্তান্ত শুনে হাঁসফাঁস করতে লাগলাম। এই কুৎসিত ফ্যু্যাট থেকে পালাতে হবে। পালাতে হবে। কিন্ত্ কীভাবে? চে’র বাণী ছিল, বিপ্লব পাকা ফল নয় যে টুপ করে গাছ থেকে খসে পড়র্ৰু ব্বিপ্নবকে আনতে হবে। জালিয়াত ফক্ধুড়িবাজ মানুষদের কাছ বৃধক পালানোও
 লাফ দিলে কেমন হয়? খুব লাগবে? এর পপ্থিানে রঞ্জনদা ভদকার বোতল বের করে গ্লাসে ঢলল। বল্র্রী প্যি? বলিভিয়ার কঠিন শীতে চে ভদকা ছাড় কিছু খেতেঞ্ষীনে তো মনে হয় না।' আমি মাথা নাড়লাম। রঞ্জনদা বেতের ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে ভদকায় চুমুক দিতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডোরবেল বাজল। আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম। অনেকটা যুদ্ধের বাজনা!

রঞ্জনদা হেসে বলল, ‘চমকাবার কিছু নেই। আমেরিকা থেকে কিনেছি, চায়না মেইড। যে সুরটা ऊনলি ওটা লং মার্চের সময় বিপ্লবীরা ট্রাম্পেটে বাজিয়েছিল। চীন ওই আওয়াজ কলিং বেলে ভরে বাজারে এনেছে। আমেরিকায় ইইইই করে বিকোচ্ছে। হা হা হা...।' হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে দরজা খুলল রঞ্জনদা। আমিও পালানোর সুযোগ পেলাম।

ভারী চেহারার মাঝবয়সি এক মহিলা। ঠোটে কালো লিপস্টিক। কপালে বড় কালো টিপ। কালো শাড়ি। কানে কালো দুল। গলার

হারটাও কালো পুথির। মহিলার শাড়ি বেসামাল। কাঁধ থেকে आঁচল খসে খসে যাচ্ছে। আসলে মহিলা নিজেই কিঞ্চিৎ বেসামাল। এও কি ভদকা খেয়ে এসেছে নাকি রে বাবা! রঞ্জনদা দরজা খুলেই উচ্ছ্হসে ফেটে পড়ল। কালো সুন্দরীর হাত ধরে আমায় বলল, 'সাগর, মিট মাই 心্রেন্ড, শি ইজ তমসা।' তমসাই বটে! তমসাদেবী আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না। শাড়ির आঁচল মাটিতে লুটিয়ে আদুরে গলায় বললেন, ‘রঞ্জন, আই ওয়ান্ট টু স্লিপ। আমি তোমার ফ্য্যাটে ঘুমোতে এসেছি সোনামণি।’

রঞ্জনদা ব্যতত হয়ে বলল, ‘সিঅ, সিঅ। চল, বেডরুম দেথিয়ে मिই।'

তমসাদেবীকে প্রায় জড়িয়ে বেডরুমের দিকে রওনা দিল রঞ্জনদা। আমি আর এক মুহূর্ত দেরি করলাম না। যতদূর মনে পড়ে চে বলেছিলেন, ‘হাঁটু মুড়ে বাঁচার থেকে দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণ করা অনেক ভাল।' মৃত্যুবরণ নয়, আমি পালিয়ে জীবনবরণ করপ্পে চিই। ফ্য্যাট থেকে বেরিয়ে লিফ্টে উটে হাঁপ ছাড়লাম। খুব বাঁদ্টুর্বিঁচেছি।

না, বাঁচলাম না। দশ মিনিটের মধ্যে ক্ষা পড়লাম। তিনিও মহিলা।
 হয় না। অনেকটা কারবাইট দিয়ে জ্রের্রে কেরে পাকানো আমের মতো। জোর করে খসানো। কোনো কোনো মহিলা পারে। সময়, সুযোগ মতো শাড়ির আঁচল খসায়। এই মহিলা মনে হয় না তেমন।
‘অ্যাই সাগর, অ্যাই সাগর।’
নারীকণ্ঠে চমকে উঠলাম। থমকে দাঁড়ালাম। নারীকণ্ঠ তাচ্ছিল্য করবার মতো বুকের পাটা আমার নেই। নিঝুম রাতেও যদি কোনো মেয়ে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে ডাকে ‘সাগর, সাগর’, आমি দরজা খুলে বেরিয়ে যাব। নিজেকে ঠেকাতে পারব না। সবাই বারণ করবে। বলবে, ‘ওরে যাসনি, ঘরের বাইরে যাসনি। এ হল নিশির ডাক।' আমি মনকে বোঝাব, নিশ্চয় নিশি নামে কোনো সুন্দরী বিপদে পড়েছে। এই ডাকে সাড়া না দেওয়াটা অন্যায় হবে। তাতে যদি বিপদ হয়, হোক। কিন্তু এখন তো নিঝুম রাত নয়। নারীকণ্ঠ আসছে কোনদিক থেকে? বাস থেকে কৌ ডাকছে? সামনে দাঁঁড্যিয়ে থাকা বাসের দিকে মুখ তুলে তাকালাম। লেডিস সিট্রে ন্মেদিৗ ধরনের গোঁফঅলা এক পুরুষ। আমার দিকে কটমট ক্তুতাকাচ্ছে। যেন তাকিয়ে আমি অন্যায়" করেছি। আজকাল ক্ক্রিমসের লেডিস সিটে পুরুষমানুযদেরও বসার পারমিশন হয়েহে হ হতে পারে। চারপাশে কতরকম বদল হচ্ছে। সব মনে থাক্কেক্রে

জালিয়াত বিপ্নবী রঞ্জনদার ফ্ল্যাট্ট থেকে বেরিয়ে হাতের সামনে যে বাস পেয়েছি তার ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। কোন বাসে উঠলাম, কোনদিকে যাব, এসব তখন তুচ্ছ। আগে এলাকা ছেড়ে পালাও। এমন একটা দূরত্বে চলে যাও, রঞ্জনদা যেন ধাওয়া করেও ধরতে না পারে। নেমে পড়েছি যাদবপুর থানার সামনে। পুরো উলটোদিকে চলে এলাম। জীবনের এটাই নিয়ম। মাঝেমধ্যে উলটোদিক টানে। এই টানে সাড়া দেয়নি এমন মানুষ খুব কম পাওয়া যায়। কোনো সময় এই উলটোপথ আসলে বে-পথ, ভুন পথ। তবু যেতে হয়। এক্মাত্র গলায় দড়ি বাঁধা ছাগলের উলটো দিকে যাওয়ার

কোনো সুযোগ নেই। টান পড়ে। যে মানুষ জীবনে 巾খনো উলটো পথে হাঁটেনি, নজর করনে তার গলায় দড়ির দাগদ্খতে পাওয়া যাবে। ছাগলের দড়ি। সস্তামার্কা দার্শনিক ধরনের ব্ষা এখন থাক, আমি যে পালাতে পেরেছি এটাই অনেক। বিপদের শার চান্স নেই। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরেসুস্থে হাঁটতে লাগলাম।

নারীকন্ঠ আবার ডাকন, ‘অ্যাই সাগর, অ্যাই..। এই দিকে, বাঁ দিকে তাকা।

বাঁদিকে ফিরে এবার দেখতে পেলাম। একফালি কাচের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন যে মহিলা তাকে চিনতে পারছি, আবার চিনতে পারছিও না। এইটা সবথেকে বড় সমস্যা। চিনতে পারলে তো হয়েই গেল। চিনতে না পারলেও ল্যাঠা চুকে যায়। কিস্তু মাঝামাঝি মানেই অস্বস্তি। এখান থেকেই দেখতে পেলাম, মহিলার মাথায় কায়দা মার্কা তামটে চুল রোঁপা করে বাঁধা। তামা রঙের মা্েমাঝেে রুপোলি
 কারসাজি। সাজপোশাকেও খুকি ভাব। জিন্সের সর্ধু স্লেভলেস কুর্তি। মহিলা হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলেন। আমি স্সেগৃিরিট ফেলে এগিয়ে গেলাম। এগোতে এগোতেই চিনতে পারলার্ধ৭ইনি হনেন চারুপিসি। চারুলতা দত্ত। চারুলতা দত্ত আমার নিজ্রিয়রিসি নয়, দূর সস্পর্কের পিসিও নয়। শ্যামলদার পিসি। শ্যকিক্রিা আমার দাদা কাম বন্ধু কাম ধমকদাতা। শ্যামলদা আর মঞ্জু বউদি মিলে একবার বড়িতে কাজের মাসির ছেলের জন্মদিন সেলিব্রেট করেছিল। ইই ইই কাণ্ড। কতদিন পরে চারুপিসিকে দেখছি? দশ বছর? নাকি তার থেকে একটু বেশি হবে? আজ কি সব পুরোনো লোকদের সঙ্গে দেখা ছওয়ার দিন ? এই নিয়ে দুজন হন। রঞ্জনদা আর চারুপিসি।

চারুপিসির কছে যেতে বুঝতে পারলাম, দূর ণথকে উনি যতটা খুকি সেজেছেন বলে মনে হচ্ছিল, তার থেকে উনি একটু বেশিই সেজেছেন। গলায়, কানে, হাতে বিচিত্র সব পাথরের গয়না। বড় বড় পাথর। গালে, ঠোঁটে রং। চোখের পাতাতেও বেগুনি আভা। সব মিলিয়ে কিম্ভূত লাগছে। আচ্ছা, শ্যামলদার বাড়িতে যখন দেখা হয়েছিল তখন কি চারুপিসির সাজগোজের এই বাড়াবাড়ি ছিল ? ওঁর

বয়স কত হন ? ষাটের কাছাকাছি? দু-এক বছর বেশিও হতে পারে। বয়স হলে নারী পুরুষের সাজগোজ নিষিদ্ধ, হাতে খঞ্জনি আর জপের মালা নিয়ে বসে থাকতে হবে এমন কোেো মাে নেই। কিস্তু বয়সের সঙ্গে মানানসই থাকর মানে আছে। আবার কিছু মহিলাকে দেথি যারা পাউডার লিপস্টিক মাথি না, গয়না পরি না, পোশাক নিয়ে মাথা ঘামাই না বলে ঢাক পেটান। কারো যেমন বাড়াবাড়ি সাজগোজের ভান, এদের তেমন বাড়াবাড়ি না সাজগোজের ভান। এদের ভাবগতিক দেখলে মনে হবে, কিটস, শেলি বা জীবনানন্গ দাশের বোন। সাজগোজ নয়, এবারের ভাইফোঁটায় দাদাকে কখন ফোঁটা দেবে তাই নিয়ে চিন্তিত। আমার বিশ্বাস, এদের মধ্যে কেউ কেউ নিৎসে, ফুকো, দেরিদার মতো গ্রেট দার্শনিকদের টেলিফোনে ‘গুড নাইট’ না বলে ঘুমোতে যায় না।
‘কেমন আছ সাগর? কতদিন পরে তোমাকে দেখছি।’ আমার কাঁধে হাত রেখে চওড়া হাসলেন চারুপিসি।

আমি গদগদ গলায় বললাম, ‘আপনার সজ্গে in -्ڤননেকদিন পর দেখা হল চারুপিসি। আজ হল পুরোনো মানুষ্ূূ্র্স্সঙ্গে দেখা হওয়ার দিन।'

চারুপিসি आঁকা ভুরু কুঁচকে বলর্बেণী, পুরোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়া মানে!’

আমি হেসে বলল্লাম, ‘মানে তেমন কিছু নয়। এই তো খানিক আগে রঞ্জনদার সঙ্গে দেখা হল, এখন আপনার সঙ্গে...যদি আর একজন পুরোনো পরিচিতর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাহলে হাটট্রিক হয়ে যাবে। আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমি যেন আজ হাটট্রিক করতে পারি।'

মুখ গঙ্ভীর করতে গিয়েও গাষ্ভীর্य গিলে ফেললেন ঢরুপিসি।
‘তুমি এখনো আগের মতোই ঠাট্টা তামাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছ নাকি?’
‘কী করব বলুন? চারপাশটা ভীষণ গঙ্টীর হয়ে যাচ্ছে। হ্মদোমুখো মানুষরা সব ঘুরে বেড়ায়। কঠিন কঠিন কথা বলে। আমি ঠাট্টা তামাশা করে ব্যালান্স রাখবার চেষ্টা ক্রি। প্রকৃতিতে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে না?’

চারুপিসি ঠোটট বেঁকিয়ে বললেন, ‘বাঃ ঢাহলে তো তুমি খুব ইমপ্্যান্ট কাজ করহ।’

নক্ষ করলাম, কথা বলবার সময় মহিনার কপাল, নাকের পাশ এবং গলার চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে। চুলের মতো চামড়ার ওপর রূের পলেওারা নাগানোর কোনো বাবস্থ চানু হয়নি? বাড়ির নোনাধরা দেয়ান যেমন দুনকাম করা হয়?

आমি মাথা নামিয়ে অভিনন্দন গ্রহণের ভপ্গিতে বললাম, 'খানিকনা।'
‘‘িয়ে থা করেহ?’
आমি মুচকি হেসে বলनाম, ‘ঠাট্টা তামাশার জন্য হচ্ছে না চারুপিসি। মেয়েরা ঠাট্টা তামাশার প্রেমিক পছ্দ করে। স্বামী পছন্দ করে না। স্বামীকে হতে হবে সিরিয়াস। সে সুকুমার রায়ের চলচিত্তচ্চরি পড়ে হাসবে কিস্ুু জোরে হাসবে না। চ্যাপল্লিনের ছবি দেখে জোরে হাসতে পারে, কিষ্ভু হাসতে হাসতে গর্জ্জির্যে পড়তে পারবে না।
'তা-ই নাকি!’
 এই কারণেই আমার পাত্রী জুট্ে না ’’

চারুপিসি বললেন, ‘কাজকর্ম ক্রু? ? তখন তো বেকের ছিলে।’
আমি উৎসাছ নিয়ে বললাম, ‘এখনো বেকার আছি।’
‘ক্সজ করবে? চাকরি?’
এইবার আমাকে কেটে পড়তে হবে। সময় হয়েছে। আগ বাড়িয়ে বেশি বাজে কথা বলতে গিত্রে ঝেঁেেে যেতে বসেছি। চাকরি-টাকরি বলে এই মহিনা আট্কে দেবে নাকি? থেয়েছে। আমি একপা-দুপা করে পিছিয়ে আসবার চেষ্টা করছি আর তথনই একটা কাণ ঘটল। পুরোনো মানুষ দেখায় আমি গাটট্রিক করলাম।

এতক্ষণ আমরা একাঁা কাচের দরজ়্ার বাইরে, যুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে কথা বলছ্নিনাম। চারুপিসি দাঁড়িয়ে আছেন সেই দরজার দিকে পিছ্ন কিরে। আমি দরজাটা দেথতে পাচ্ছি। হঠাৎই দরজা খুলে একটি মেয়ে বেরির্যে এল। শাড়ি পরা ছিমছাম মেয়েটি আমারই বয়সি।

এবটটা স্নিঞ্ধ সৌন্দর্য। মেয়েটির সল্গে চোখচোথি হতেই চমকে উঠলাম। আরে! ঋতিশা না? হাঁ, ঋািশাই তে। আমার কনেজের বন্ধু। কেমিস্ট্রে পড়ত। একবার কেমিস্ট্রি নিয়ে একটা কাঙ করেহিন। ওকে সেই কারণেই বেশি করে মনে আছে। সেকেন না থাড ইয়ারে ন্যাব<েটরিতে কাজ করতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফ্েেল। কে যেন বলল, 'बইজন্য সুনীন গাঙ্গুলি সুন্দরী মেয়েদের কেমিস্ট্রি পড়তে বারণ করেছেন। উনি কবিতা না গল্পে লিঢেওছেন। তুই সুনীনবাবুর কथা না ওতে ঠিক করিসনি ঋতিশা। মনে পড়ছে, ঋতিশা দুদিন পরে, এক হাতে ব্যান্ডেজ, আর এক হাতে কবিত নিয়ে কনেজে হাজির হন। ক্যান্টিনে সকনকে সেই কবিতা পড়ে শোনাল। রীীদ্দ্রনাথের চেনা কবিতার স্টাইলে লেখা সেই কবিতার দুটো নাইন ছিন এইরকম‘দোহই সুনীনবাবু, কেমিস্ট্রি নয়, বরং রান্াঘর নিয়ে একটা কব্রিত নিখুন/মেয়েদের যত জ্বালা পোড়া লেইখানে...।’ কব্বিতার নাম ‘রান্নাঘর’। আমরা ঋতিশাকে বললাম, ‘এই কবিচু衣’ সুনীল গাল্গলির কাছে পৌছে দিয়ে আয়। কবিতার জবাহুধবিতায় হোক।
 কবিত দিয়ে এন। মজার ব্যাপার, কয়েক মাফ্কি মধ্যে সুনীলবাবু সৌ

 গেন-‘দোহাই সুনীলবাদু, কেমিস্ট্রি নয়, বরং রান্নাঘর নিয়ে এধাঁা কবিতা লিখুন/মেয়েদের যত জ্রানা পোড়া ভানবাসা সেইখানে...।’

সেই ঋতিশা এথানে! কী করছে? সবথেকে বড় কথা, আমার হাটট্রিক হয়ে গেন! আজ তিন-তিনজন পুরোনো মানুষের সঙ্গে দেখা! ভাবা যায়? ঋতিশা মনে হয় আমাকে চিনতে পারল না। স্বভাবিক। কলেজের সুন্দরী মেয়েদের ছেলেরা মনে রাথে। আমার মতো হাবাগোবা ছেনেকে মেয়েরা মনে রাথতে যাবে কোন দুঃথে?
'মা, আপনার ফোন।'
कী আশ্যর্য! ঋতিশার গনাটাও খুব কিছু বদলায়নি! চারুপিসি কি ঋতিশার মা? না না, ‘আপনি’ বলছছ, তর্র মানে শাঔড়ি। তাই কি? আমি কিছু বলতে গেলাম। ঋতিশা চকিতে আমার দিকে তাকাল এবং

দ্রুত ঠোঁটে ডান হাতের তর্জনী ছোঁয়াল। মানে ‘চুপ করে থাক।' ঋতিশা আমাকে চিনতে পেরেছে। তাহলে আমাকে চুপ করে থাকতে বলছে!

চারুপিসি ঘুরে পরিশীলিত গলায় বললেন, ‘ঋতি, তুমি কলারের নাম আর নম্বরটা লিখে রাখ। বল আমি রিং ব্যাক করব।’ তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘এসো সাগর। ভিতরে বসে তোমার সঙ্গে কথা বলি। জরুরি কথা আছে।’

ঋতিশা আমার দিকে চকিতে আর একবার তাক্য়েে কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। কিছু একটা ইশারা করল যেন। আমাকে কিছু বলতে চায় ? কী বলতে চায়। কেনই বা আমাকে চুপ করতে বলল? মজার মেয়েটা কি কোনো গোলমালে পড়েছে? নিশ্চয় পড়েছে। নইলে এমন অদ্ভুত আচরণ করছে কেন! চারু দত্তর সঙ্গে কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম।

ভিতরে ঢুকে আমার ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থ ঞ্জগ
 বানানো গয়নাগাটির বুটিক নয়। মোমবাতিক্ৰ মোমবাতি বিক্রি হয়! নানা চেহারার, নান্স ফ্যীয়দার, নানা রঙের। চারুপিসি বুট্টিকের নাম রেখেছেন ‘আব্থ্র্জ্ট্যালো’। শুধু মোমবাতি কেন ? দীপাবলি ? সে তো বছরে মর্র্র্ক্র-টা দিনের মামলা। তার জন্য এত খরচাপাতি, এত কায়দা করে দোকান সাজানোর দরকার কী!

না। ুধু দীপাবলি নয়। আগুন জ্বালো মানে খুশির আগুন নয়, প্রতিবাদের আগুন জ্বালো।

বুটিকের এক কোনায় চারুপিসির বসার টেবিল চেয়ার। চারুপিসি আমাকে চাঁর টেবিলের উলটোদিকে বসিয়ে সব বললেন। ঋতিশা, আমার চাকরি, এই মোমবাতি বুটিক-সবই। মোমবাতি নিয়ে বিজনেস করবার প্ল্যান দিয়েছে চারুপিসির এক পরিচিত ব্যবসায়ী। লোহিয়া ঝুনঝুলওলা। চারুপিসি আদর করে ডাকেন, ঝুনঝুনভাই। ঝুনবুনভাইয়ের বড়বাজারে গুড় এবং শুকনো লঙ্কার বিরাট গোডাউন। ইউ পি, মহারাষ্ট্র থেকে মাল এসে জমা পড়ে। সেই মাল চট করে বাজারে ছাড়া হয় না। দাম বাড়লে ছাড়া হয়। একইসঙ্গে ঝাল

এবং মিষ্টির কারবারি। ঝૂনবুনভাই ওধু নিজের টাকাপয়সা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না। অনাকেও টাকাপয়সা করবার কাজে উৎসাহিত করেন। চারুপিসিকে বলেছেন, চারপাশে এখন মেমবাতির রমরমা বাজার। মোমবাতি ছাড়া মিটিং, মিছিল, প্রতিবাদ কোনো কিছুর এখন দাম নেই। घটনা থাক্ছে, মোমবাতিও থাকছছ, ওৰু বছহেে বহরে হাত বদল ঘটঢে। আজরান কিছু একটা ঘটনেই হন। হইইই করে সবাই মেমবাতি নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ছে। ঝুনবুনওয়ালা তাঁর দূরদূষ্টি নিয়ে দেখতে পেয়েছেন, মোমবাতির ডিমাড্ বাড়বে। এখন প্রতিবাদে, শোকে বাবशার হচ্ছে, এক্টা সময় সমর্থনে, আনন্দে, সরকারি উৎসবে মোমবাতি জ্রেনে লোকে পথে হাঁটবে। ঔু চালু করার অপেক্ষ। বিদেশ থেকে আমদানি হওয়া জিনিস। যা খুশি হতে পারে। পঁচিশে বৈশাখ, বাইশে শ্রাবশেও মোমবাতি মিছিন হবে। চিড়িয়াখানায় জিরূাফ শিও নামকরণ অনুঠ্ঠানে যখন বনমট্টী যাবেন তথন সরকার থেকে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরের হাতে মোর্কুাি ধরিয়ে দেওয়া হবে। তারা মিছিল করে মভ্রীর পিছনে পিঘ্टু যাবে। সুতরাং

 খুনেছেন।
 জ্রালো" বুচ্টিকে সবরকম মোমবাতি রেখোছি। ওই তাকটা হন, নারী নির্যাতনের মোমবাতি। এই দিকটা ম্মকি শাসানির বিরুদ্ধে। আার এই তাকটা হচ্ছে, জমি নিয়ে গোলমাল। জমি নিয়ে গোলমালের মেমবাতিতে শিখাওনো এবদু লম্বা করা হয়েছে। আগুন লকলক করবে। বধূ নির্यাতন, কন্যা জ্রু হত্যা, ঞ্লীনতাহানির জন্য একেবারে আনাদা সেট। একেকটা সেট ধরে দাম। ৷ুনবুন্ভই নিজের ওয়ার্কশপ থেকে মান সাপ্লাই করছেন। কারখানার বক্ধে বে মোমবাতি ইউজ হবে তাতে হানকা সেন্ট পড়েছে। শ্রমিকরা কারথানার গেটে এই স্পটওনা মোমবাতি জ্রেনে অনশনে বসবে। ভাল করেহিনা ?’

আমি মুপ্ৰ গলায় বললাম, ‘খুবই ভান করেছেন।’
মুঞ্ধ না হয়ে উপায় কী? মোমবাতি নিয়ে যে এই ব্যবসা হতে

পারে আমি কল্পনাও করতে পারছি না। কথা বলতে বলতে আমি আড়চোথে দু-একবার ঋতিশার দিকে তাকালাম। সে আমার দিকে ফিরেও দেখছে না। কাউন্টারে মন দিয়ে বিল লিখছে।

চারুপিসি বললেন, ‘ঈশ্বরের আশীর্বাদ আর ঝুনঝুনভাইয়ের সাহায্যে বুটিক আমার ভালই চলছে। আগে ওধু কলকাতায় মোমবাতির ব্যাপারটা চালু ছিল, এখন জেলাগুলো থেকেও নিয়মিত অর্ডার পাচ্ছি। রোজই কোথাও না কোথাও ক্যান্ডেল ডেমনস্ট্রেশন। তবে সবার একটাই আবদার। মোমবাতির দাম যা-ই করুন, বড় করা চলবে না, দেখবে বেশিঙ্কণ যেন না জ্রলে। বোঝেনই ক্েে সবার বাড়ি যাওয়ার তাড়া থাকে। হাতের মোমবাতি না নিভন্ত্রে বাড়ি যায় কী করে?'

কथা শেষ করে চারুপিসি খুব বশ্তিতি লাগলেন। আমি আড়চোথে আবার আমার বন্ধুর দিকে প্থেক্লাম।

ঋতিশা তার খুকি শাশ্ড়ির দ্বিকি ক্টটটট করে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দেথে মনে হচ্ছে দৃষ্টি এগুন দিয়ে সে এই মহিলাকে ভग্ম করে দিতে চায়।

ব্যাপারটা কী!

1，：াগ川川价র পাল্লা থেকে আমকে যত দ্রুত সম্তব বেরোতে হবে। ハ\｜｜•• 小াজাটাই পড়ে আছে। হত্যাকাণ্ড। মালঞ্চমালা সেনের কাছে
 （！ivi．．1巾৬ারে ধরে রাখা যেত তাহলে বেশ হত। বইমেলায় একটা বই －ナ・：11（যত। বইয়ের নাম দিতাম ‘একজন নিহত এবং একজন
 খুম৬াঙা চোথে দুরন্ত প্রচ্ছদ এঁকে দিতেন। মলাটের এককোনায় একা প！ড়ে আছে গাছের পাতা। মৃত্যুর মতো উদাসীন ও স্বচ্ছ। বইয়ের ৬ৎসর্গে শঙ্খ ঘোষের কবিতার ক－টা লাইন দেওয়ার খুব ইচ্ছে।
‘ভেবে দেথো কাকে সহজে দিয়েছ ফাঁকি।
কবরখানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে
একবার ফিরে ত়াকাও নিজের দিকে
মনে করে দেখো কোন্ কথা ছিল বাকি।
লাইনগুলো চমৎকার না ？গায়ে কাঁটা দেয়। চিন্তা একটাই। খুনের বইই তো，এখানে দেবব্রত ঘোষের প্রচ্ছদ，শঙ্য ঘোষের কবিতা দেওয়া কি উচিত হবে？ওঁরা রাজি হবেন ？মনে হয় না। যাক，এটা নিয়ে মাথা খামিয়ে লাভ নেই। সত্যি সত্যি তো আর বই হচ্ছে না। মালঞ্চমালার কাছে যাব। যাকে হত্যা করব তার সঙ্গে কথা বলা দরকার। যখন কাজ করব，তখন সব আয়োজন করেই করব। মহিলাকে দেখতে কেমন？ সেদরী হলে মুশকিল। একেই গান করে তুনে আমার ভিতর একটা প্রেম ।．প্রম ভাব জেগেছে। এরপর যদি সুন্দরী হয় তাহলে পুরোপুরি প্রেমে পড়ে যেতে পারি। তখন ঘটনা হবে অন্যরকম। ઐন্যের বউয়ের বদলে গ্小জের প্রেমিকা খুন। সেটাও ইন্টারেস্টিং কম হবে না। কিক্তু আপাতত সমস্যা করছে ঋতিশা। আমার সঙ্গে কেন এমন ব্যবহার করছে না

জেনে এখান থেকে যেতে পারব না। মনটা খুঁত খুঁত করবে। ও যদি আমকে চিনতে না পারত কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু ঠোটে আঙুল দিয়ে চুপ করবার ইঙ্গিত করল কেন？

টেবিলের উলটো দিকে বসে থাকবার কারণে কাছ থেকে চারুপিসিকে দেখতে পাচ্ছি। রং করা চুলের আড়াল থেকে কানের পাশে পাকা চুল উঁকি দিচ্ছে। ফুরফুর করে উড়ছেে। যেন চারুপিসিকে জিব ভেঙিয়ে বলছে，‘দুয়ো，দুয়ো，পারিসনি পারিসনি．．．আমাদের লুকোতে পারিসনি．．．এমা দুয়ো।’

নারীপুরুষ নির্বিশেষে বাঁরা বয়স গোপন করতে চুলে রং করেন আমি তাঁদের পক্ষে। দুনিয়ায় পাকা চুলের মর্যাদা নেই। বিশেষ করে নারীজীবনে চুল সাদা হওয়া এক ভয়ংকর ‘অভিশাপ’। ভালবাসা， ভক্তি，শ্রদ্ধা，সম্মান，আকর্ষণ সব চুলোয় যায়। সেসব ফিরিয়ে আনবার একটাই উপায়। রং，রং এবং রং।

আচ্ছা，ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ，বেগম আখতার，অ্স⿰亻寸⿵人 ক্রিস্টি， আশাপৃর্ণাদেবী，नীলা মজুমদার，অঁতিওনেৎ লুইজা，ব্রাউন ব্র্যাকওয়েলের মতো মহিলারা চুল সাদা হও্যাঔ কী করেছিলেন ？ आঁতিওনেৎ লুইজা আমেরিকায় নারীদের ন্তৌ্টিধিকরের জন্য লড়াই করেছিলেন। সেদেশের মানুষ যে নাব্র্কে স্সম－অধিকার নিয়ে এত বড়াই করে，তার পিছনে এই মক্ন্রোর অবদান সবথেকে বেশি। আমার ধারণা তিনিও চুলে রং লাগাতেন। ফু গোতের ঘটনাই বা কী ছিল？১৯／২০ শতকে এই মহিলা ছিলেন মারকাটারি বাাপার। যেমন বিদুযী，তেমন শিক্ষিত। হেলেন কেলার তাঁর কাছে জার্মান ভাষা শিখেছিলেন। তিনি কি সাদা চুল লুকোতে পার্লারে যেতেন ？নিশ্চয় যেতেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ？তাঁর চুলের রং কেমন ছিল ？সুবর্ণা ঠাকুরানিই বা কম কী？পূর্ব রাঢ় অঞ্চলের ব্রাহ্মণকন্যা। একবার পালকি চড়ে বাপের বাড়ি যাওয়ার পথে দস্যুরা ধরল। পালকির দরজা খুলে সুবর্ণা নেমে আসেন। কোমরে আঁচন গোঁজা，হাতে কাটারি। ছংকার দিলেন，‘আয় দেথি，＇কোন হারামির পুত আমার শলীলে হাত লাগাবি？আয় একবার।＇বলতে বলতে সামনের ডাকাতটার গলায় দিলেন এক কোপ। বাকিরা দে চম্পট। সুবর্ণা ঠাকুর মেয়েদের মনে


 সালো? आমি বলব কালো। নইলে কেন এত সম্মান! লীলাবতী আর খুবা খানুম্রে নাম না বলে কথা শেষ করি কী করে ? এঁদেরও সবাই जনে। ভারতীয় মহিলা নীনাবতী অক্কশাস্ট্রে অভূতপৃর্ব প্রতিভার অধিকারিনী ছিলেন। পাটিগিনিত এবং বীজগনিতের বহ সূত্র তাঁর নামে প্রচলিত। আর তুবা খানুম ছিলেন সেই নড়িয়ে মহিলা যাঁর জন্য ইরানে প্রথম মেয়েদের স্কুল চালু হয়েছিল। রক্ষণশীলদের বাধা, রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি এই কাজ করেছিলেন। সভারার ইতিशসে তাঁর জয়গগা হন ছ্য়ী। আমি হলফ করে বলতে পারি, नীলাবতী বা তুবা খনুমের রুপচর্চা নিয়ে यদি কেনো লেখাপত্তরের থোঁখবর পাওয়া যায়, তাহনে জনা যারে, তাঁরাও চুনে রং লাগাতেন। আর যদি না লাগাতেন তাহ্ই্ধে ম্মিস্ত ভুল করতেন। সম্মান কম পেয়েছেন। চারুপিসি লেই ডুধু করেরননি। তাঁর উ"কি মারা সাদা চুন নিয়ে রসিকত অন্যার।
 করেছে। ওবুমাত্র মোমবাতির বুটিক ক্কুর্টিতটা হবে আমি বুঝতে পারিনি। আমি চাই এর «্থ্যাতি ছি়্রিয়ে পড়ুক। তার জন্য তোমর মতো একজন ছেলেকে আমার দরকার।

आমি অবাক গলায় বনলাম, ‘আমি কী করব! আমি তো মোমাতি বানাতে জানি না।'

চরুপিসি আড়চোেে ঋতিশার দিকে তাকালেন। তারপর ঝুঁকে পড়ে চাপা গনায় বনলেন, ‘না, তোমার জন্য অন্য কাজ। রাজি হলে মাইনে ঠিক করব।

মাইনে! মানে চাকরি? চারু দতত চাইছেন আমি ‘আাওন জ্বালো’ বুট্টিকে চাকরি করি? খেয়েছে! বললাম, ‘চিক বুঝতে পারাছ না চারুপিসি।'

চারু দত্ত আরো গলা নামিয়ে ফেনলেন। প্রায় ফিস্সি্সের পর্यায়ে নিয়ে গেলেন।
‘বোঝাবুঝির কিছু নেই। আমি চাই, তুমি এই বুটিকের দায়িত্ন নাও। সকালবেলা চলে আসবে রাত পর্ষ্ত্ত থাকবে। জিনিসপত্রের অর্ডার নেবে। কাস্সমার এনে কথা বনবে। ওই যে মেয়েটাকে কাউন্টারে দেখছ, ওর নাম ঋতিশা, আমার পুত্রবধৃ। বছরদুু্যেক হন ছেনের বিয়ে দিয়েছি। তেবেছিনাম বাড়িতে সুন্দরী বউ এনে তাকে দোকানে বসাব। সুন্দরী মুতে ব্যবসা ভান হয়। কিন্তু এখন দেখছি ওই মেয়ে কোনো কন্মের নয়। আলসের ঢিপি। আমার ধারণা, হাতটানের অভ্যেস আছে। ক্যাশ থেকে পয়সা সরিয়ে বাপের বাড়ি পাঠায়। গাতেনাতে ধরতে পারলে চুলের মুঠি ধরে দেয়ালে মাথা হুকে দিতাম। হাতেনাতে ধরতে পারিনি তাই চুপ করে আছি। লেখাপড়া জানা মেয়েণলো মিটমিটে শয়তান হয়। ঋতিশাও তাই। যাইহোক, বাড়ির কেম্ছ বাইরে বলা ঠিক নয়। তুমি বাইরের লোক নও বনেই তোমাকে বলে ফেনলাম। বাবসার জন্য একজন বিশ্যাসী লোক আামার খুব

 তারওপর ছেটলোকণ্গেো এখন মাথায় উঠেছজ্গ শিকটার বেশি দুটো কাজ করতে গেনে এব্যট্রা পয়সা চায়। প্ণপ্পি কি পয়সার কুমির? ছেলের বউ তো বাপের বাড়ি থেকে ব্বৃ্মে আনতে পারেনি। তাই ঠিক করেছি, এই মেয়েকে ঘরে প দৌ্রে দেব। সে দেখবে সংসার। আমি থাকব বাইরে। আর আমার এই সাধের বুটিক দেখবে তোমার মতে কেউ!

এতক্ষণে বিষয়টা পরিষ্ষর হন। ঋতিশা চারুপিসির পুত্রবধূ। এমনি পুত্রবধূ নয়, শাতড়ির লাথি ঝাঁটা যাওয়া পুত্রব্য। কেমিস্ট্রি পড়ে कী হান! তথন অ্যাসিডে হাত পুড়িয়েছিল, এখন সংসারে হাত পোড়াচ্ছে। আমি চেয়োরে হেলান দিয়ে বনলাম, ‘চারুপিসি, আপনি নিজেই বরং এখানে ম্যানেজারি করুন।'

চারুপিসি বলনেন, ‘তা হবে না। আমাকে বাইরে বাইরে ঘুরতে रবে। মোমবাতির ব্যবসা বাড়ানোর জন্য আমি নতুন প্ব্যান করছি। চিক করেছি, নারীবাদীদ্দের সঙ্গে ভিড়ে যাব। মেয়েদের ওপর অত্যচার দেখলেই বাঁাপিফ়ে পড়ব।'

आমি বললাম, ‘অত্যাচার কি শুধু বাইরে হলেই দেখবে? ঘরে $\because$ ध. দেখবে না ?'

চারুপিসি আমার ইঙ্গিত ধরতে পারলেন না। বললেন, ‘.ডেমেস্টিক ভায়োলেন্সের কথা বলছ? দেখ সাগর, এই মুহূর্তে যেটায় পাবলিসিটি বেশি সেটাই আমার কাছে প্রায়োরিটি। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্নে মোমবাতির চল এখনো হয়নি। হলে যাব। পাবলিসিটির জন্য আমাকে মিটিং, মিছিল, সভাসমিতিতে ব্যস্ত থাকতে হবে। টিভিতে লেক্চার দিতে হবে, পত্রপত্রিকায় লিখতে হবে। এগুলো সহজে হয় না। টাইট কম্পিটিশন। সেইসঙ্গে তলে তলে ‘আণ্ডন জ্বালো’ বুট্টিকের প্রচার চালাতে হবে। প্রতিবাদের সময় মোমবাতি যেন আমার বুটিক থেকে কেনা হয়। সেই কারণেই আমি নিজেকে একজন প্রতিবাদী নারী হিসেবে এস্টাবলিশ করতে চাই। ঝুনঝুনভাই বলেছে, ব্যবসার জন্য সব করতে হবে।'

आমি কপালের ঘাম মুছে বললাম, ‘বাবা, পুতি বিরাট পরিকল্পনা!'

চারুপিসি হেসে বললেন, ‘বড় বিজনেসেক্রেক্রি্য বড় পরিকল্পনাই করতে হয়। দেখবে অল্পদিনের মধ্যে "আাঔ্শ জ্বালো" দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে। আমি বিভিন্ন শহরে ক্যুান্তছার্ষিজ নেব। স্টারেদের নিয়ে গিয়ে উদ্বোধন করব। রিনাকেও বর্লী

আমি বললাম, ‘রিনা কে?’
চারুপিসি গর্ব ভরা গলায় বললেন, ‘অপর্ণা সেনকে আমি রিনা ডাকি। শর্মিলা ঠাকুরকে ডাকি রিঙ্কু। খুব ইচ্ছে, আমার এই "আগ্ডন জ্রালা"তে রিনা আর রিঙ্কুকে একবার নিয়ে আসি।’

আমি উৎসাহ নিয়ে বললাম, ‘আনুন না। অসুবিধে কী?’
চারুপিসি বললেন, ‘আরে বাবা, তার জন্য নিজ্েেকে তৈরি করতে হবে না ? হাজুবাজু লোক ডাকলে ওরা আসবে কেন ? নিজেকে সামবডি হতে হবে। সেই কারণেই তো আমি নারী আল্দোলনে ঢুকে পড়তে চাইছি। চট করে সামবডি হয়ে যাব। নবাদির সঙ্গে কথা বলেছি। নবাদ্ও বলল, চলে আয় । নারী হচ্ছৈ এখন ইনথিঙ্ক। নারীর অধিকার, নারীর সম্মান, বলে একবার নেমে পড়লেই হন। আমি

১২০

জিগ্যেস করলাম，কোয়ালিফিকেশন কী লাগবে？নবাদি বলল，কিচ্ছু লাগবে না।

आমি অবাক হয়ে বলनाম，‘नবাদি কে！ফিল্ম স্টার？’
‘ফিল্ম নয়，প্রোেস্ট স্টার। প্রতিবাদের তারক্ল। একজন নারাবাদী মহিনা। তেরোবার বিদৈশে গেছে，সাতবার জেলে।’

आমি অঁতকে উঠি，‘জেলে গেছেন！বল কী！’
চরুপিসি মুচকি হেসে বনলেন，‘জেল মানে কি আর সেই जেন？এক－দूমন্টার জন্য ফ্যাশন করা জেল। টিতিতে，পত্রিকায় পাবলিসিটি পেয়েছে। জেলে যাবার জন্য নবাদির আলাদা ড্রেস আছে। ভ্যানিটি ব্যাগে কনের বড় রিং থাকে। ল ব্রেক করে পুলিশের গাড়িতে ওঠবার সময় টকাটক পরে নেয়। আমার থুব ইচ্ছে，আমিও জেলে যাই।

आমি বানানো কাঁচমমাহ হয়ে বনनাম，‘কী দরকার চারুপিসি？
 দুদিনের বদলে দশ দিন ধরে রাথে？＇

চারুপিসি হেসে বললেন，‘দুর বোব্সু’ওরক্ম হয় না। নারীবাদীদের কেউ ধরে রাদ্থ না। আজ প্ট্ষৃৃ্টেনহ，আমাদের দেশে
 হয়েছে কেউ？ওসব হয়，না। সেই ক্⿵⺆⿻二丨冂刂心েেই তো ওখানে এত ভিড়। থুব সেফ। আর বয়স হলে সুবিষে। কেউ অতীত জানে না। নবাদির ব্যাপারটই দেখ না। কে জানে নবাদি একসময় কত পুরুষমানুষের সদ্গে নটঘট করেছে？যখন যেরকম দরকার ধান্দা বাগিয়ে নিয়েছে। সবাই জানে সে হন নীতিমালার জেঠিমা। নারী মর্বাদার কাক্মিা। আমি তো ওকে কনেজ লাইফেও দেখছি। পরীী্ষয় নষ্বর বাগাবার জন্য প্রফেসরদের সদ্গে ইটিশ－নিটিশ কম করেছে？একবার ছোকরা প্র＜্সেরের সঙ্গে বিব্ঞুপুর চলে গেন। রাত কাত্যে ফিরিলন। প্রফেসরের শ্র্রী আপত্তি করলে তার নামে উনটে থানায় নালিশ לুকে দিল। ওর এক মামার বন্ধু তথন লালবাজারে ক্রজ করত। সবাইকে সেই লোকের ভয় দেখাত। কলেজে অনেকে বলতত，＇ওই লোকের সঙ্গে নাকি．．．থাক সেকথ। নবাদি পরে বর্ধ্মান না বীরভূমে কলেলে পড়াতে

গেন। এক অফিসারের সঙ্গে মিছুকিছু করে বাড়ির কাছে বদলি পেয়ে গেন তিন মাসেই।’

आমি বলনাম, ‘মিছুকিছু! মিছুকিছু কী!’
চারুপিসি মুচকি হেসে বললেন, 'মিছুকিছু হল কিছুম্মিছু। বাকিিা নিজে বুঝে নাও।

আমি বলनাম, ‘ও’’
চারুপিসি বলল, ‘তবে নবাদির একটা বড় তণ, মেয়েদের মোটে সহ করতে পারে না। কোেো মেয়ের ভাল দেখলে হিংসেতে জ্রেলে মরে। কলেজে এক মহিলা কলিগের সঙ্গে একবার হাতাহাতি পর্যত্ত হয়েহিন। সেসব কथা জানে কেউ ? এখন দেখ কী চমৎকার নারী, নারী গো বলে বুক চাপড়ে বেড়াচ্ছে! বয়স হলে এটা সুবিবে। অতীতের মুখ মুছে নেওয়া যায়। আমি জানি, আমার পিছনেও লাগবে।'

আমি চুপ করে আছি। ভেতরে ভেতরে রাগ আর ঘ্যেন্ন দুটেই

 অতাচারের বিরুদ্ধে বড় বড় আন্দোনন হৃ্যেত্, হচ্ছে। একজন

 মধ্যে দিয়ে কত বড় বড় নেত্রী তৈক্রিক্রেশ্যেছেন। নির্বাতিত মেয়েদের পাশে মেয়েদের গিয়ে দাঁড়ানোর উজ্জ్ష ই ইতিহাস কম লেখা হয়নি। রোজই হচ্ছে। আরো হবে। এর মধ্যে এই চারুপিসি, নবাদি, ঝুনমুন্য়ালাদের মতো সুযোগসন্ধানী মানুষরা যখন ঢুকে পড়তে চায় তখন রাগ হবে না? ঘেন্না করবে না? চোনা পড়লে এক বালতি দুধও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

নিজের রাগ ঘেন্ন লুক্িিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। নরম গলায় বললাম, ‘ক-টা দিন ভাববার সময় দাও ঢারুপিসি।’

চরুু দত্ত আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলল, ‘ঠিক আছে কাজটা রার্যে। মোবইলে ফোন করবে। তবে বেশি লেরি করবে না।’

চারুপিসির মোবাইলে নয়, কার্ড দেতে পরদিন ‘আাতন জ্জালো’র ন্যাড্ডনাইনে ফোন করলাম। ঋতিশা ফোন ধরল।
‘কেমন আহিস ঋতিশা?’
ঋতিশা আমার ফোনে বিস্মিত না হয়ে বলন, ‘আমি জানতাম তুই ঠিক खোন করবি। ভাল নেই সাগর।’
‘চিত্তা করিসনি, তোর চারু দত্ত মানটকে শাস্তি পেতে হবে।’
ঋতিশা ফিস্সি্সি করে বলল, 'কী শাস্তি?’
আমি হইই তুলে বলनাম, ‘কঠিন শাস্যি। সেই শাস্তির নাম হবে সাগর শাস্তি। এখনো বল, কেমন আছ কেমিষ্ট্রি সুদ্দী??

ঋতিশা কনেজ বাক্ধবীদের মতো মিষ্টি হেেে বলল, 'তুই এক্দম একইরকম आছিস।

আমি বানানো আগ্রহ নিয়ে বললাম, ‘কীরকম আছি?’
‘বদমইশ একটা।’’
আমি চিত্তিত গলায় বিড়িি়় করে বললাম, ‘সেটটই তো সমস্যা ঋতিশা। খুব সমস্যা।

The Online Library of Bangla Books BANGLA BOOK

## চোদ্দো

মালঞ্চমালা মানে কী?
পৃথিবীতে এমন কোনো খুনি কি আছে যে খুনের আগে যাকে খুন করবে তার নামের মানে খুঁজেছে? সম্ভবত নেই। আমার মালঞ্চমালা নামের মানে জানতে ইচ্ছে করছে। কেন করছে বলতে পারব না। অপরাধ অতি জটিল বিষয়। মানুষ কেন অপরাধ করে, অপরাধের আগে পরে তার মনের অবস্থা কেমন থাকে সহজে বোঝা যায় না। মানবমনের অতলে ডুব দিতে হয়। ডুব দিয়েও যে সবসময় লাভ হয় না। কোনো কোনো সময় মানুষের আসল মনের থেকে তার অবচেতন মন বেশি শক্তিশালী। অবচেতন মন আসল মনের কিছ্ অংশকে লুকিয়ে ফেলতে পারে। খুব ভালবাসার মানুষকেঞ্যেস যেমন সব ভালবাসার কথা বলতে দেয় না, তেমন খুব রাাপ্রুর্রে মানুষকেও রাগের সবটা বুঝতে দেয় না। এসব কঠিন কথা স্তফ্যির নয়, দার্শনিক মহামতি বার্ট্রন্ড রাসেলের। তিনি বলেছেন, প্তু অপরাধীর প্রতি একধরনের সহানুভূতিত্ঠীষকে। সেই সহানুভূতি অপরাধের প্রতি আমাদের কৌতৃহন্ধীপ্মেরে। অপরাধ মানুষের প্রিয় বিষয়গুলির একটি। হত্যা মানুষকে শিকারের তৃপ্তি দেয়। তৃপ্তির এই আকাক্কা মানুষ জিনে লালন করে বলেছে। আদিমককলে শিকার ছিল মানুষের প্রিয় এবং প্রয়োজনীয় বিষয়। সভ্যতা, সমাজ, শিক্ষা জিন থেকে এই আকাঙ্ক্রকে উৎপাটিত করতে পারেনি। আমাদের জিনে যেমন ভালবাসার বীজ আছে, খুনের বীজও আছে। সমজের নিয়মকানুন তাকে দমিয়ে রাথে মাত্র। রাসেল সাহেবের মতে, যে মানুষ খুন করতে ভয় পায়, খুনের ঘটনা তাকে দেয় কল্পনার মুক্তি। বাপরে!

এসব কথা থাক। আমি কি আমার জিনের থপ্ররে পড়েছি? যে

জিন অপরাধ ইচ্ছেকে বহন করে ? রাসেন সাহেবের সঙ্গে দেখা ঔওয়ার কেনো সুযোগ থাকলে তাঁকে জিগ্যেস করতাম। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ তাঁর বাড়িতে হাজির হতাম। इঠাৎ সত্যজিং রায়ের বাড়ি যাবার গল্প অনেকের মুখে ঞেনেছি। গা ছমছমে সব গল্প। মাথার চুল খাড়া হয়ে যায়। দীর্ঘকায় মানুষটি নিজে এসে দরজা খুলে দিচ্ছেন...জলদগন্ডীর গলায় বলছেন, ‘কী চাই?’ বার্ট্রন্ড রাসেলের ক্ষেত্রেও কি সেরকম কিছু হত ? উনিও কি নিজে এসে দরজা খুলে দিতেন? ভারী গলায় বলতেন, ‘কী চাই?’ বললে অসুবিধে কিছু নেই। আমি বিনয়ের সঙ্গে বলতাম, 'স্যার, হঠাৎ একটা খুনের বরাত পেয়েছি। পারিশ্রমিক থাকলেও ভেবেছিলাম কাজটা নেব না। পরে একটা কৌতূহল তৈরি হয়েছে। খুন করনে কেমন লাগে সেই কৌতূহন। এ বিষয়ে আপনি কি দয়া করে কিছু আলোকপাত করবেন ?’

এই কথা শুনে রাসেল সাহেব কী করতেন ? घাড় ধরে বের করে দিতেন নাকি ঘরে বসিয়ে কফি খাওয়াতেন? আমি কুুনী শুনিনি সত্যজিৎবাবু কাউকে দরজা থেকে ফিরিয়ে দিয়েধ্ন সকলেই নাকি তাঁর কাজের ঘরে খানিকটা স্স্যি কাটানোর সুযোগ পেয়েছে। লেখার টেবিল, বইয়ের তাক, চেহ্ম্ষ্র্রির কুশন, হাওয়াই চটি সব দেখেছে। আমার এৰু একাই খট্বী স্সত্যজিৎবাবুর যত ভক্ত, তার ভগ্নাংশের ভগ্নাশকেও यদি ত্তি⿵人 ঘ́রে বসিয়ে দু-কথা বলতেন, তাহলে রোজ সকালে সাড়ে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময় চলে যাওয়ার কথা। তাহলে উনি কাজ করত্তেন কখন? নাকি যারা ‘আমি মানিকদার ঘরে বসেছি' বুকে প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় তারা সবাই সত্যি বলে না? সেখানে জল আছে। থাকতে পারে। জল কোথায় নেই? ভেজাল সর্বত্র। এমনকী জলেও ভেজাল হিসেবে জল মেশানো হচ্ছে। আমার কী? আমি খুব ভাল করেই জানি, সত্যজিৎবাবু বা রাসেল সাহেব কেউ সাগরের মতো ফ্যা ফ্যা পার্টিকে অ্যালাও করতেন না। স্ট্রং রেকমেন্ডেশন থাকলেও নয়। সুতরাং এ বিষয়ে আমার মাথা ঘামানো অর্থহীন।

যাইহোক, মৃল কথায় আসি। মালঞ্চমালা মানে কি বাগানের মালা ? হতে পারে। বাগান শিল্পী মন্মথর স্ত্রী বলে ‘মালা’ শব্দ হয়তো

সিম্বলের মতো ব্যবহার হয়েছে। তাহলে বলতে হয়, বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা। মন্মথ যতই লেখাপড়া জানা ছেলে হোক না, সে যখন বউকে খুন করবার প্ন্যান কষছে সে মোটেও মানুষ নয়। একটি বাঁদর। যদিও বাঁদর কখনো নিজের বউকে হত্যা করে বলে আমার জানা নেই। বাঁদর বিশেষজ্ঞ কাউকে পেলে জানতে হবে।

আমি আমার ক্লাস টুয়েলভে পড়া ছাত্রীর কাছে মালঞ্চমালা নামের অর্থ জানতে চেয়েছিলাম। সে কোনো রূপকথার বই-টইতে यদি পড়ে থাকে। নামটার মধ্যে একটা রূপকথা রূপকথা ভাব আছে না? ছোটরা অনেক সময় রূপকথার খবর রাখে।

ছাত্রী বলল, ‘মাস্টারমশাই, গুগল সার্চ করব? গুগলে সব পাওয়া যায়। মালঞ্চমালার মানেও বলবে, আবার আপনার জুতোর মাপও বলে দেবে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘আমার জুতোর মাপ ব্রেে দেবে মানে!'

 সময় মা ঠিক করল, আপনাকে জুতো উপহার্ক্ব্বি। আমরা জুতোর দোকানে গেলাম, কিস্তু আমরা আপনার পাটিয়ে মাপ জানি না। সাত নম্বর না আট নম্বর বলতে পারছি না। ত্র্নি"দোকানের লোক ফটাফট নেট খুলে, গুগল সার্চ করে আপনার্গি প্রের মাপ জেনে যাবে।'

আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'সেকী! গুগল আমার পায়ের মাপ জানবে কী করে!'

ছাত্রী উৎসাহে বলল, ‘গুগল সব পারে। কম্পিউটারে মাস্টারমশাইয়ের জুতো লিথে এন্টার মারলেই হবে। একবার মা গিয়ে শুধু ছোটমাসির নাম বলল, ওরা সঙ্গেসঙ্গে গুগল সার্চ করে বলে দিল।'

আমি বললাম, ‘মাস্টারমশাই টু ছোটমাসি—ইন্টারনেটট সবার পায়ের মাপ জানে! গুগল কি পায়ের মাপের বিশেষজ্ঞ?'

ছাত্রী মুখ টিপে হেসে বলল, ‘দুর, ছোটমাসির জন্য আমরা কি জুতোর দোকানে গিয়েছিলাম নাকি? আমরা গিয়েছিলাম ইয়ের দোকনে। ছোটমসি ঘটনা শুনে মাকে বলল, ওমা দিদি বলিস কী! গুলটা তো খুব পাজি! ও জানল কী করে!’

আমার এই ছাত্রীটি সরলমুখী পাকা মেয়ে। মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই। এই কথার জন্য আমি কি তাকে জোরে একটা ধমক দেব? ধমক দেবার সময় কী বলব? একটা অপরাধ তো দেখাতে হবে। সেটা কী ? থাক এসবের মধ্যে ঢুকে কাজ নেই। আরো জড়িয়ে পড়ব। আজকালকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। আমি এমন একটা ভান করলাম, যেন ব্যাপারটা বুঝতেই পারিনি। পড়ার বই টেনে নিলাম। আমি নিশ্চিত, আজ এই মেয়ে স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে খুব হাসাহাসি করবে। আমার ছাত্রী বলবে, ‘ভ্যাবলা মাস্টারমশাইটাকে আজ দারুণ র্যাগ করেছি। বেচারি কান লাল হয়ে গেছে। তাও তো কিছু বলিনি। শুধু ইয়ে শুনেই কুপোকাত। আরেকটু বললে হার্ট ফেল করত। হাসাহাসি এখানেই থামবে না। মাস্টারমশাইয়ের পায়ের মাপের সঙ্গে যদি ছোটমাসির ইয়ের মাপের পাল়টাপালটি হয়ে যায় তখন কী হবে তা নিয়েও আলোচন্না চলবে। মেয়ের দল হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়বে। হাসুক। হাইন্ক্কেলুলী মেয়েরা মজা করাটা কোনো অন্যায় নয়। সেই মজায় হালকাু|িামি থাকাটাও ভাল। বরং না থাকাটাই অসুখের লক্ষণ।

নামের মানে নয়, শেষ পর্যন্ত আমি দ্রিজ্লি মালঞ্চমালার থথাঁজ পেয়েছি। থ্রেঁজ পেয়েছি গুগলে নয়, বৃই্গে

মালঞ্চমানা এক নম্বর - পূর্ববঙ্পের্র্রিক লোকগাথায় মালঞ্চমালাকে পাওয়া যায়। এই পালাগানের নাম ‘মালঞ্চমানা পালা’। সেখানে মালঞ্চমালা এক বীর রমণী ছিলেন। তিনি লাঠি দিয়ে বন্দি স্বামীর পায়ের শিকল ভেঙেছিলেন।

মানঞ্চমালা দুনম্বর—আমার ধারণাই ঠিক। মানঞ্চমালা বলে সত্যি রূপকথার এক নায়িকা ছিল। এক রাজার সন্তান জন্ম নিল। পুত্র সন্তান। রাজগণংকার কেষষঠী বিচার করে বললেন, সর্বনাশ! এ ছেলে বারো দিনের বেশি বাঁচবে না। রাজা, রানি, প্রজারা কেঁদেকেটে অস্থির। গণংকার আবার হিসেবে বসলেন। বললেন, উপায় আছে। রাজপুত্রের জীবন রক্ষ পেতে পারে যদি তাকে বারো বছর বয়েসের কেনো কুমারীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। চারদিকে খোঁজ থোঁজ। বারো বছরের কুমারী কোথায় আছে? দেখ্যা গেল, কোটালকন্যার বয়่স বারো

বছর। সেই কন্যার নাম মালঞ্চমালা। অতি চমৎকার। কোটালও খুব খুশি। যতই হোক রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে বলে কথা। অনেক ঢাক ঢোল পিট্টিয়ে, আতসবাজী পুড়িয়ে মালঞ্চমালার সঙ্গে নবজাতক রাজপুত্রের বিবাহ সম্পন্ন হল। কিন্তু তাতে লাভ হল না। বারোদিনের দিন রাজপুত্রের মৃত্যু হল। রাজামশাই তো রেগে আগুন হয়ে গেলেন। তাঁর বিশ্বসস হল, মালঞ্চমালা মানুষ নয়, সে ডাইনি। তিনি সেই বালিকার চোথ উপড়ে রাজপ্রানাদ থেকে দিলেন তাড়িয়ে। মালঞ্চমালা তার মৃত স্বামীকে বুকে আগলে ধরে চলে গেলেন বনে। সেখানে অনেক কট্টের পর স্বামীকে বাঁচিয়ে তুললেন। তারপর বহু বিপদের সঙ্গে লড়াই করে, সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে তাঁরা ফিরে এলেন রাজ্যে। সুখে বসবাস করতে লাগলেন।

সুন্দর গল্প। আমার মনে হয়, দুজন মালঞ্চমালা আসলে একজনই। পতিত্রতা, সাহসী, ভালবাসায় পরিপৃর্ণ। স্বামীকে বাঁচানোর
 একজন রূপকথায়। আর আজ কী ঘটছে? বাস্তব্কে মালঞ্চমালাকে তার স্বামী মেরে ফেলবার পরিকল্পনা করেছ্েে কিকি উলটো। ঘটনা সবদিক থেকে জমজমাট।

আমি বসে আছি নিউটাউনে। মার্ৰ্ধিমীলার ফ্ল্যাটে। ঠিক ফ্ল্যাট
 গাছ নেই। এপাশে ওপাশে ওুধু কিছু পাথর সাজানো। পাথরগুলো দেখতে ভারি সুন্দর। কোনোটা সাদা, কোনোটা হলুদ, কোনোটায় নীল আভা। পাথরের বাগান! মন্মথর উলটো? গাছের প্রতিবাদ পাথর? কথ্থাটা মাথায় আসতে আমি একটু হাসলাম। মালঞ্চমালা কি জানে না গাছ থেকেই পাথরের সৃষ্টি? আমি একটা পাথরের ওপর বসে আছি। বেশ লাগছে। পাথর থাকে নদীর ধারে। ফ্ল্যাটবাড়ির তেরোতল̣ায় থাকে না।

টেলিফোন করে এসেছি। মন্মথ তালুকদারের কারণে আমি তার দেখা করতে চাই ওনে মালঞ্চমালা ফোনের ওপাশে মিনিট কয়েক চুপ করে থেকে জিগ্যেস করেছিল, ‘কেন ?’

আমি কোনোরকম ধানাইপানাইয়ের মধ্যে গেলাম না। আমি

নিলাম ‘হয় এসপার নয় ওসপার’ টেকনিক। এই টেকনিকে বেশিরভাগ সময় কাজ দেয়।
‘দেখুন ম্যাডাম, আপনার হাজব্যাড আপনার ওপর প্রতিশোধ নিতে চান। আর সেই কাজটা করাতে চাইছেন আমাকে দিয়ে। এমনি এমনি নয়, ঢার জন্য উনি আমাে পারিশ্রমিক দেবেন। মোটা পারিশ্রমিক।

মানঞ্মালা মনে হয় আমার সরাসরি কথায় মজা পেল। অब্প হেসে বলল, 'আপনি কি ভাড়াটে ওুা?’

আমি বললাম, ‘এখনো পুরোটা বুঝতে পারহি না। ভাড়াটে ঔুঞ্গ না কেনা গোলাম কোনতা হলে সুবিষে বেশি বুঝতে পারছি না। পারিশ্রমিকের অ্যামাউন্টট অতিরিক্তরক্ম ভান। এত টাকা একটা মানুষ যখন দিচ্ছে, তখন মনে হয় তার কেনা গোলাম হয়ে থাকাটাই উচিত। ম্যাডাম, আমি একজন বেকার যুবক। আপনার স্বাীীীর কাজটা
 নেব ভাবছি। এখন আপনার সহযোগিতা চাই।
‘আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে আমার্木ক্স২যযোগিত চাই! ব্যাপারটা কী বলুন जো? আপনি কি রস্লিষফে করছেন? আপনার ক্রায়েন্ট আপনাকে ঠিক কোন ধরনের প্রি心িোধ নিতে বলেছে?'
 মুখোমুথি হলেও বলতে পারব কিনা জানি না। প্রতিশোধ খুবই কঠিন। এপ্রট্রিম বলতে পারেন।

মানঞ্মমালা এবার যেন এবাু আওয়াজ করে হাসন। বলল, ‘এж্সট্রিম মানে ? মারধোর ? নাকি আরো বেশি কিছু? একেবারে মার্ডর ?’

आমি চুপ করে রইনাম। যার মানে দাঁড়ায় কথাটা ঠিক হলে অবাক হবার কিছু নেই। মৌন থাকা সম্মতির লক্ষণ। আমি ইচ্ছে করেই খুন্নে ব্যাপারা ঠারেঠোরে মানঞ্পমালাকে বোঝাতে চাইছি। এটই আমার টেকনিক। এতে দুটো ঘটনা ঘটতে পারে। এক, মেয়েটা ডয় পেয়ে যেতে পারে। ভয় পেয়ে হয়তো এখনই পুনিশকে থবর দিল। দুই, আমার প্রতি কৌহৃহন তৈরি হতে পারে। মহামতি দার্শনিক বার্ট্রঁ

আমার মন বলছে, মানঞ্চমালার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়া হবে। যে মেয়ে স্বামীর সঙ্গে ঝগগড়া করে তাকে অর্থননতিক চ্যালেণ্রের মুঢে দাঁড় করাতে পারে সে সহজ মেয়ে নয়। তারওপর মানঞ্চমানা একজন শিল্ধী। শিল্ধী আর পাঁচজনের মতো করে ভাবে না। আমকে তার কৌতৃহল উসকে দিতে হবে। জানতে হবে কী এমন কারণ যার জন্য মন্মথ নামে এক ভদ্র, শিক্ষিত, গাছ ফুল পরিবেশ ভানবাসা মানুষ নিজের বউকে খুন করতে চায়? কিশ্তু জানবার চেষ্টা করতে হবে উদাসীন ভঙ্গিতে।

মানঞ্মমালা আমার ঘোর ভাঙিয়ে বলল, 'তাহলে আর দেরি করছেন কেন ? প্রতিশোধ নিয়ে ফেলুন।'

आমি শান্ত গলায় বলনাম, ‘তার জনাই তো দেখা করতে চাইছি ম্যাডাম। দয়া করে যদি একটা অ্যাপয়েন্টেেন্ট দেন। বেশিক্ষণ সময় নেব না। মিনিট দশ পনেরো।’
 नাঠি মেরে? নাকি বুকে ছুরি?

একথার উত্তর হেসেই ইওয়া উচিত। আক্শিতি করনাম না। ইচ্ছে করেই করলাম না। বলनাম, ‘ছছ ছি এটা আাথ(িি কী বলছেন ম্যাডাম?
 করা যায় ? আপনার সুবিবে অসুবিব্পেপিছে, সময় অসময় আছে। সব দিক দেতে ঙেনে তো কাজে হাত দিতে হবে। তাই না? প্রথম কাজ আমি সবার সঙ্গে কথা বলে, उতেচ্ছা নিয়ে করতে চাই। আপনি কী বলেন সেটটই উচিত না ?'

মানঞ্মোলা চুপ করে রইন। মুহৃর্ত কয়েক ভাবন মনে হয়। তারপর সিরিয়াস গলায় বনল, ‘ఆ, তাহলে কথাটা ভুন বनिनि। মন্মথ আমাকে খুন করতে চাইছে!' আমি চুপ করে রইলাম। মানঞ্চমালা আবার খানিকটা চুপ থেকে খানিকটা আপনমনেই বলল, ‘হোয়াই নট? आমি ওর আসল জয়গায় হাত দিত্যেছি। বিজনেস। সে-ই বা আমাকে ছাড়বে কেন ?' আমি এবারও চুপ করে রইলাম। ভাবটা এমন স্বমীী-ঙ্র্রীর ঝগড়ার মধ্যে আমি কী করবব? মানঞ্চমানা বিড়বিড় করে বनল, ‘আমিও ওকে খুন করব। আই শ্যাল কিল হিম।’’’

অমার কাজ অনেকটাই হয়ে গেছে। আমার চেতন অবচেতন りj：ই বলছছ，মালঞ্চমালা আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবে। বললাম， ＇৩にলে বরং আমার সঙ্গে দেখা করবার বিষয়টা আপাতত বাদ খ\｜p巾। আপনারা নিজ্রেরাই যদি．．．।＇

মালঞ্চমালা কঠিন গলায় বলল，‘না，আপনি আসবেন। কাল ｜িকেল পাঁচটায় আপনি আসবেন। আমি দেখতে চাই，আমাকে মারবার জন্য সে কতবড় খুনি ঠিক করেছে।＇

আমি পাঁচটা বাজবার পনেরো মিনিট আগেই চলে এসেছি। পারচয় দিতে এক তরুণী মেয়ে আমকে দরজা খুলে বসিয়েছে। （．ময়াটি সম্তবত মালঞ্চমালার অ্যসিস্ট্যান্ট ধরনের কেউ। বলল，‘দিদি， সুইমিং－এ গেছে। আপনাকে অপেক্ষা করতে বলেছে। আসুন，আপনি ६াদে এসে বসুন।＇

মালঞ্চমালা পাঁচটা বাজার আগেই চলে এল। তাকে দেখে আমি চমকে গেলাম।

The Online Library of Bangla Books


## পনেরো

এমন সুন্দর একটা মেয়েকে তার স্বামী মেরে ফেলতে চাইছে! তাও আবার এত ঘটা করে ? এতণ্ডুলো টাকা খরচ করে ?

মালঞ্চমালা সেজেছে। কটকটে হনুদ একটা হন্টারনেক টপের সঙ্গে, ঘন সবুজ স্কার্ট। স্কার্টের ঝুল হাঁটুর একটু নীচ পর্যন্ত এসে থমকেছে। ফর্সা লম্বা দুটো পা। টপের কারণে হাত এবং কাঁধের অনেকটাই অনাবৃত। মালঞ্চমালার হাতগুলোও লম্বা। এই মেয়ে সাধারণভাবে লম্বাও। শধু চুল ছোট। ঘাড় পর্যন্ত এসে থমকেছে। সেই চুল ভিজে। ভিজে চুলের মেয়েদের স্নিঞ্ধ দেখায়। মালঞ্চমালাকেও লাগছে। ওধু স্নিধ্ধ দেখাচ্ছে না, আকর্ষণীয়ও লাগছে। সুইমিং শেষ করে চোখে কি হালকা কোনো মেকআপ নিয়েছে? নইল্রের্ত্রোখদুটো বড় আর গভীর লাগবে কেন ? কে জানে দিয়েছে হ্র্যুষ্তিা। নিজের হত্যাকারীর সঙ্গে কথা বলবার আগে কেউ যদি সাজ্রিগাজ করে এসে বসে সেটা অবশ্যই প্রশংসার। আবার এও পারে, সে হত্যার বিষয়টাকে গুরুত্ব দিতে চাইছে না। হতে ব্ব্র্র কেন, তা-ই হয়েছে। নইলে আমার সঙ্গে কাল টেলিফোন্নে অ্রিক্ষণ কথা বলত না, আমকে অ্যাপয়েন্টমেন্টও দিত না। মেয়েটি হয়তো মজা দেখতে চাইছে। নিজের খুনিকে স্বচক্ষে দেখবার মজা। এই সাজগোজ সেই মজারই অংশ। সে জানে, ঘটনা অতদূর পর্যন্ত গড়াবে না। কেন জানে? মালঞ্চমালা কি তার স্বমীকে এখনো বিশ্ধাস করে ?

মেয়েরা সুন্দর হয় রূপে। সেই রূপ কখনো নরম, কখনো কঠিন। পুরুষমানুষকে সে রূপ দিয়ে যেমন বাঁধতে পারে, তেমন রূপ দিয়ে ছাড়তেও পারে। তবে মালঞ্চমালার মধ্যে রূপের থেকেও আরো একইু বেশি কিছু আছে। সেই আরো কিছুটা হল ব্যক্তিত্ব। টেলিফেনের কথা শুনেও তাই মনে হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে তার এই বাড়াবাড়ি সংঘাতের
 প|lড়্যোছে? হতেই পারে।এই বিষয়ে আগ্রহ দেখালে চলবে না। অপেক্পা ஈাে হবে। দেখতে হবে মানঞ্চমালা যেন নিজেই ঘটনা বলে। আমি ৷৩ নিস্পুহ থাকব এই মেয়ের ঘটনা বলার ইচ্ছে তত বাড়বে। থিয়োরিই ঋাছে, নিস্পৃহত আগ্রহকে আকার্ষণ করে। প্রেমের বেলায় এই থিয়োরি সবথথকে বেশি কাজে দেয়। যদিও আমার ক্ষেত্রে থিয়োরি নড়বড়ে। রেবার বেলায় একরকম, অন্েের বেলায় আলাদা। রেবা যত আমাকেতার কাছে বেতে বারণ করে, যত সে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আড়ালে চলে যায় যত, তত আমি তার জন্য টান অনুভব করি। আমি দু-একব্বার অনা মেয়েদের ওপর নিস্পৃহতার থিয়োরি লাগিয়ে দেখেছি, অক্ক মেলেনি। ওখু মেলেনি না, কেলেক্কারিও হয়েছিন। একবার মানাদার বোনের ওপর পরীক্ষা করেছিনাম। মেয়ের নামটা মনে পড়ছে না। মানাদার বাড়ির এক অকেশনে গিয়ে দেথি ফুট্টুটে একটা পরী মেয়ে
 করে উঠল। এটা কোনো দোবের নয়। বরং ভান। তীস্টির মাসতুতো দিদি সুকন্না রায় ডাত্তার। আমার ঝামেলার অসুষ্ুস্মুথ হলে সুকন্যাদির কাছে যাই বা ফেন-টোন করে ওষুখ চেয়ে নিী खिথনার বিনিপয়সায় ওষুষ
 আমি প্রৃফ দেখার টাকł পের্যেছি।'

সুকন্যাদি বলেছে, ‘পাকামি করিস না। গরিবমানুষকে ওষুধ দিয়ে ডাক্তরদের পাপস্থ্রন করতে হয়। আমি বিশেষ গরিব চিনি না। বে সামন্য দু-একজনকে জানি তার মধ্যে তুই একজন।’

আমি বলি, ‘ডাক্তররা আবার পাপ কোথায় করে! তারা ভগবান। ভগবানের কোনো পাপ হয় না।’

সুকন্যাদি বলে, ‘আর বলিস না, সেদিন ইন্দ্রকে দেথি ক্লিনিকে এসে বিরাট চিৎকার চেচচামেি করছেন।

আমি বলি, 'ইন্দ্র কে!'
সুকন্যাদি বনে, ‘দুর গাধা, দেবতাদ্রের রাজা ইন্দ্র। আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, ঠাকুর, कী হয়েছে? আপনি ক্রুদ্ধ কেন ? ইন্দ্রদেব চোথ লাল করে বললেন, ক্রুদ্ধ কেন বুঝঢে

পারছ না ？একটি চড় খেলে বুঝতে পারবে। আমার পা মচকেছে আর আমকে করতে দিয়েছে ইউ．এস．জি। তাও আবার টোটাল অ্যাবডোমেন！পেটের ইউ．এস．জি．করে পা মচকনো সারানো হবে ？ ভগবানের সঙ্গে ফাজলামি হচ্ছে？অ্যাঁ，ফজজলামি？＇

সুক্ন্যাদি এখানে থামল। আমি বললাম，‘তারপর？’
সুকন্যাদি গন্ডীর মুখে বলল，‘তারপর আর কী，আমি তাড়াতাড়ি ওঁকে শান্ত করে সোফায় বসলাম। বললাম，ক্রোধ সংবরণ করুন ঠাকুর। নিশ্চয় কোনো ছেলেমানুষ অন্যায় করে ফেলেছে। ইন্দ্রদেব দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন，অন্যায় করে ফেলেছে？মামাবাড়ি। আমি ওর মেজোমামা？এমন অভিশাপ দেব বে ঠেলা বুঝতে পারবে। আমি বললাম，ছেড়ে দিন ঠাকুর，ছেড়ে দিন। আপনি বরং ফ্যানের তলায় বসে একটা পেপসি খান। অ্যাই রামানুজ，ঠাকুরের জন্য একটা পেপসি নিয়ে এসো। ঠাণ্ডা দেখে আনবে।＇

সুক্ন্যাদির গল্প শুনে আমি হেসে গড়িয়ে পড়ল্জ্রুক্সুক্ন্যাদি বলল，‘হাসিস না। আমরা এরকম কত পাপ করছিার ঠিক আছে？ সেই কারণেই তোদের মতো গরিবদের দান ধ্যান্পক্রির পাপ কাটাচ্ছি।’

সুক্ন্যাদি মুথে যাই বলুক，আমি জ্শি⿵冂⿱八乂：অলস এবং অকর্মণ্য হবার কারণে সে আমাকে বিশেষরক্রী প্ছন্দ করে। আমি বলি， ＇হিংসে থেকে পছন্দ।＇

সুকন্যাদি বলে，‘দুর এত খেটে ডাক্তারি শেখার থেকে কুঁড়ে হলে ভাল হত। সারাদিন শুয়ে বসে থাকতাম। আমি হতাম মেয়ে সাগর।’ আমি বললাম，‘খেতে কী？’
সুকন্যাদি হেসে বলন，＇সাগর কি না খেয়ে থাকে？’
যাইহোক，এই ডাক্Jারই আমাকে বলেছিল，‘যখন দেখবি সুন্দরী দেখে মন চনমন করছে তখন বুঝবি সুস্থ আছিস। প্রেশার，সুগার， কোলেস্টেরল সব নর্মাল।＇

আমি মিটিমিটি হেসে বললাম，‘আর মেয়েদের বেলায় ？’
সুকন্যাদি হেসে বলল，‘তোর মতো আলসেকে হিংসে করলেই ভাল থাকবে।＇

সেই সুকন্যাদির কথা মতো মানাদির সুন্দরী বোনকে দেখে মন

চনমন করিয়েছিলাম। তারপর নিস্পৃহতার থিয়োরি অনুযায়ী মুখ ফিরিয়ে নিই। যতবার সে আমার ধরেকাছে আসে আমি সরে সরে यাই। এরকম কিছ্মুক্ণ চালানোর পর লেই মেয়ে আমার মুপ্োমুথি হয় এবং কড় গলায় বলে，‘এই বে মিস্টার ঈনুন，বারবার মুখ ঘুরিয়ে আপনি আমার অ্যা্রাকশন ড্র করবার চেষ্টl করছেন। এইসব বোকামি অন্য কোথাও দেখােে। সবাইকে একরকম ভাববেন না।

মানঞ্মমানার বেলায় কি একই ঘটনা ঘটটে？নিস্পুহতার থিয়োরি ঙ্ল করবে？মালঞ্চমালাকে দেথে আমি উঠে দাঁড়াই।
＇আমি নাগর।＇
মানঞ্চমানা বলন，‘বুঝতে পেরেছি，বসুন।＇
আমি বসতে বসতে বলি，‘আমি আপনার বেশি সময় নেব না।’
‘আমার হাতে বেশি সময় নেইও। বলুন，আমার কাছে কেন্ন এসেছেন।’

আমি একটু চিত্তা করে বললাম，‘আপনি কি বিশ্ষ্যে করেন， আপনার স্বামী সত্যি আপনাকে হত্যা করতে চাইছেন্থ？
 আছে？আপনাকে যখন টাকাপয়সা দিয়ে দ্কু প্য়েন্টেন্ট দিয়েছে，


आমি একটু হেসে বললাম，‘ু⿴囗⿰丿㇄心夊্টেন কোেো পেমেন্ট হয়নি। শনেছি এইসব কাজে অ্যাড়ান হয়ী আমি ইচ্ছে করেই সেসবের মধ্যে যাইনি। কাজটা পারব কিনা বুঝতে পারছ্ না। টাকাপয়সা নিয়ে ফেন্াম তারপর কাজ হন না，সৌ ঠিক নয়। চোর ডাকাতরা আগে স্পট দেতে কাজের সিদ্ধান্ত নেয়। আমিও তেমন আপনাকে দেখতে এসেছি। আপনার সহযোগিতা কতান পাব বুঝতে এসেছি।＇

পাথরচেয়ারে হেলান দেবার বন্দোবশ্ত নেই। তবু মানঞ্চমালা यেন শুন্নেই হেলান দিল। বলল，‘কীরকম সহবোগিতা চান？সঙ্গে গিলোটিন এনেছেন ？গলা বাড়িয়ে দেব？＇

आমি আবার হেসে বনলাম，‘আপনি বিষয়তা হালকা করে দেবার চেষ্টা করজেন মালাদেবী।＇
＇মালাদেবী＇ওনে মানঞ্চমালার ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। কিছু একটা বলতে গিয়েও যেন গিলে ফেলন।
‘তাহলে কি সিরিয়াস করে দেখব? স্বামী বাড়িতে খুনি পাঠালে কতটা সিরিয়াস হতে হয় আমার জানা নেই।’
‘উনি পাঠাননি, আমি নিজেই এসেছি। তও কাল আমি বলেছিনাম, তহনে বাদ দিন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হবে না। আপনিই খানিকটা জোর করলেন। সত্যি কথা বলতে কী, এই কাজে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসাটা আশ্চর্যজনক। কিশ্তু পৃথিবীতে আশ্চর্ব ঘটনাও তো কিছু ঘটে। ঘটে না? অনেক সময় দেখা গেছে, সত্যি घট্না গল্লের থেকে অভ্ভুত। আমার এবং আপনার জীবনে হয়তো সেরকমই হচ্ছে। গল্পের থেকে অড্রু ঘটনা ঘটছে।'

মালঞ্চ্মালা অবাক হয়ে বলল, ‘আপনার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনকে আপনি জড়াচ্ছেন কেন!'

আমি আলতো হেসে বললাম, ‘বাঃ, বে খুন হয় তার সঙ্গে आততায়ীর জীবন জড়ায় না!'
 आপনিও যেমন জানেন, आমিও জানি ওসব খুন্রুन বাজে কথা।
 বলে চাপ বলাই ঠিক হবে। সে চাপ দিতে চষ়্ে যাতে আমি বিজনেস থেকে সরে যাই।’

এসব আবার कী নতুন কथা ج্রেন্যে তালুকদার আমাকে তর বউয়ের ওপর চাপ দিতে পাঠিয়েছে! খুন করতে নয়! টাকার কথাঢ নেशাই টোপ? বিষয়টা বুঝতে হবে। আমি বললাম, ‘ঠিক আছে ওকথা থাক। টেলিফোনে কাল বলেছিলেন, আপনিও আপনার স্বামীকে খুন করতে চান। বলেহিলেন না?'

মানঞ্চমালা একদু দপ করে থেকে কপাল থেকে দুল সরান। বলन, ‘‘ঁঁ, বলেছিনাম। বলেছিনাম আই শ্যাল কিল হিম। কিষ্টু সেই খুনটা প্রাণের নয়, কজজর। কাজের প্রশ্নে তাকে আমি বুঝ্েে নিচে চাই। দেথতে চাই সে কতবড় ন্যাঙডক্কেপ ডিজাইনার হয়েছে। আমি যদি তার পাশে না থাকতাম তাহলে ও এত বড় হতে পারত ?'

এই তো মানঞ্চমানা নিজের কথা বলতে ৩রু করেছে। এবার থিয়োরি অনুযায়ী আমাকে নিস্পৃহতাব দেখাতে হবে।
‘সেটা আমি কী করে বলব？আপনাদের স্বামীর স্ত্রীর বিষয়।＇ মালঞ্চমালা বলল，‘কেন আপনাকে বলেনি？মন্মথ বলেনি？’ আমি একটা হাই মতো তুলে বললাম，‘না，বলেনি। বললেও আমি গুরুত্ব দিতাম না। সুপারি কিলাররা সুপারির কারণ জানতে চায় না，শুধু কিল করে।＇

মালঞ্চমালা রাগে ফুঁসে উঠে বলল，‘তা কেন বলবে，নিজের স্ত্রীর গুনের কথা বলতে লজ্জা করেছে। বিজনেস শুরু করবার সময় আমকে বলেছিল，আমার ইচ্ছেটাও দেখা হবে। আমার স্বপ্নটাও পৃরণ হবে। আমি ওর বিজনেসে জানপ্রাণ ঢেলে দিলাম। কোম্পানি মাথা তুলে দাঁড়াল। আজ＂বিউটিফুল＂কত বড় হয়েছে। কিল্তু আমারটা কী হন ？ আমার স্বপ্ন？বলতে গেলাম，বলল，এখন ওসব রাখ। ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইনার হিসেবে＂বিউটিফুল＂সবে টেক অফ করেছে। আমাদের অনেক উঁচুতে উড়তে হবে। আমি বললাম，সেকী！তুম্মি যে কথা
 বলল，সে পরে হবে। এরপরেও আমি প্রতিশোধ ন্⿵冂⿰⿱丶万⿱⿰㇒一乂，？？

এতদূর পর্যন্ত বলে মালঞ্চমালা চুপ করল্পか ওi，কাজ，স্বপ্ন，কথা দেওয়া．．．মালঞ্চমালা হত্যাকাত্ডের পিছনে েিইলে অনেক কারণ। মালঞ্চমালা ফুলের পাপড়ির মতো খুল্ধি িরু করেছে। ছাড়াছাড়ি，
 জানতে চাই না। শ্ুু তা－ই নয়，মন্মথ তালুকদার এবং তমলের ওপর আমার কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে। মালঞ্চমালাই মনের ভিতর এই সন্দেইটা কায়দা করে ঢুকিয়ে দিল। শুধু সুন্দরী নয়，এই মেয়ে বুদ্ধিমতীও। ওরা কি খুনের কথাটা বলে আমাকে ভুল বোঝাল？দু’ লক্ষ টাকার কথাটা বানানো？হতে পারে। আমার সন্গেহ বাড়ছে। খুনের জন্য আমার মতো একটা ফেকলুর পিছনে লোকটা এত টাকা খরচ করবার কথা ভাববে কেন？আমি যদি ফেল করি？করতেই পারি। ওরা ভাল করে জানে। এই বিষয়ে আমার কোনো পুর্বঅভিজ্ঞতা নেই। আজকাল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন খুনি রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়। অনেক কম পয়সায় কাজ্জ করে দেবে। আমকে বায়না দেবার কারণ কি ওুধুই পরিকল্পনা ？

আমি সহজভাবে বললাম, ‘দেখুন মালাদেবী, আপনাদের ঝগড়ার কারণ জেনে আমার কী লাভ ? বলবেন না।’

মালঞ্চমালা খানিকটা ঝাঁাকিয়ে উঠল। বলল, ‘অবশ্যই বলব। আপনি ডিল করতে এসেছেন, কারণ জানবেন না ?’
‘ডিল ? কীসের ডিল!’ আমি আকাশ থেকে পড়লাম।
মালঞ্চমালা বলল, ‘ন্যাকা সাজবেন না সাগরবাবু, ন্যাকা সাজবেন না। আপনি যে মন্মথর হয়ে আমার সঙ্গে প্যাচ আপ করতে এসেছেন ভাল করেই বুঝতে পারছি। কালই পেরেছিলাম। মুখে বলিনি। মন্মথ আমাদের কমন চেনাজানা কাউকে না পাঠিয়ে আপনার মতো একজনকে পাঠিয়েছে। যে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে প্রথমটায় আমাকে খানিকটা মেসমেরাইজ করে ফেলবে। মেসমেরাইজ করা বোঝেন ? সম্মোহিত। আমি জানি এরপর আপনি টাকাপয়সার অফার দেবেন। আমি যাতে "বিউটিফুল" কোম্পানিকে কোনোরকম ডিসটার্ব না করি।’ আবার একটু থামল মালঞ্চমালা। বলল, ‘সব্রি আগর্যাগবাবু আমকে আপনি ঠেকাতে পারবেন না। মন্মথ তালুকদার্কেি গিয়ে বলে দিন। আমার সজ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ©

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, ‘আমাকে দ্য়ক ক্ কথাটা বলবেন না।'
‘অবশ্যই বলব। সে আমকেকুক্রে দিয়েছিল, তার বিজনেস দাঁড়ালে গান নিয়ে কোনো একটা বড়ি কাজ করবে। ছবি যেমন ওর স্বপ্নের জিনিস, গান তেমন আমার স্বপ্নের জিনিস। যে গানের জন্য ও আমকে ভালবেসেছিল, আমাকে বিয়ে করেছিল সেই গানকেই ও ভুলে গেছে...শুধু টাকা টাকা আর টাকা...ছিঃ...।'

কথা শেষ করে মালঞ্চমালা মাথা নামাল। দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকল। কাঁদছে?

মালঞ্চমালা প্রায় সবই বলে দিয়েছে। আমি শান্ত গলায় বললাম, ‘গান নিয়ে কী কাজ করতে চেয়েছিলেন আপনি ?’

মালঞ্চমালা দুদিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে ফুঁপিয়ে উঠল, ‘বলব না...বলব না...। আমি কিছুই বলব না।’

আমার আর জানতে হবে না। আমার নিস্পৃহতার থিয়োরি কাজ করেছে। আমি উঠে পড়লাম।

## যোলো

মালঞ্চমালা আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল।
‘কিছু মনে করবেন না, আমি খানিকটটা ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম।’

আমি হেসে বললাম, 'মনে করবার মতো মন আমার নয় ম্যাডাম। বহদিনের চেট্টায় নিজেকে নিম্নস্তরের প্রাণীদের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছি। এই পর্যায়ে মনের কোনো কারবার থাকে না। তাছাড়া, এই মুহূর্তে আমি খুনখারাবির মধ্যে ঢুকে পড়েছি, এখন কোনোরকম ইমোশনের প্রশ্ন ওঠঠ না। আমি আমার কাজ করতে এসেছিলাম। মন ভাল বা খারাপ করতে আসিনি।’
'মালাদেবী’ সম্বোধন বাদ দিয়ে ‘ম্যাডাম'-এ ফিলেষ্রেছ্রি দেখে মালঞ্চমালা আবার একটু ঘাবড়াল মনে হয়। ভুরুদ্রুংীলকা ভাঁজ পড়ল। বলল, ‘আপনার কাজ কী হয়েছে?’

একটু থেমে মানঞ্চমালার মুখের দ্ধি তকিক্রে বললাম, ‘रয়েছে।'
‘কী হল? আমি কেন রেগে আ্মা্চিল্টিই রিপোর্ট আপনার বসকে দিয়ে দেবেন ? গানের কথা বলবেন তো? লাভ হবে না। আপনার বস সব জানে। জেনেওুনেই সে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। আমার কাছে গানটা বড় কথা নয়, স্বপ্নটা বড় কথা। আমি তার স্বপ্ন সত্যি করবার জন্য সাহায্য করেছিলাম, আর সে আমার স্বপ্নটাকে ছুঁঢ়ে ফেলে দিয়েছে। ওনুন সাগরবাবু, আপনার বস আমাকে খুন করার আগে আমার স্বপ্নকে খুন করেছে। শরীরের খুনে আমার আর কিছু যায় আসে না। তাই ভাড়াটে খুনিকে আমার ক্যছে পাঠালেও আমার সমস্যা হচ্ছে না। আপনাকে আমি খুব সহজভাবে নিতে পেরেছি।’

আবার স্বপ্ন! না, মেঘলা তার গবেষণার বিষয় ঠিকই বেছেছে

দেখছি। ঘরে ঘরে এখন স্বপ্ন নিয়ে সমস্যা। কেউ স্বপ্ন ভাঙছে, কেউ স্বপ্ন গড়ছে। কেউ ভাঙা স্বপ্ন নিয়ে হা হুাশ করে মরছে। আচ্ছা, সবাই কি স্বপ্ন দ্রেে ? তার থেকে বড় কথ্া হন, যে স্বপ্ন দেথে সে কি বিশ্ধাস করে তার উনটোদিকের মানুষটঁও স্বপ্ন দেখতে পারে? চারুপিসির ঝুনবুনভাই টাইপের কোনো ওড়ের ব্যবসায়ীর কথ্থাই ধরা যাক। কল্পনা করুন, এক দুপুরে ঝুনবুনভইয়ের দামি গাড়ি পার্কষ্ট্রেটর মোড়ে এসে পৌছোন। গাড়ি আটকান ট্রাফিকে। ঝুনবুনভাই নরম সিটে মাথা এলিয়ে বসে আছেন। উর্দি পরা ড্রাইভার হালকা করে বেগম আখতার চালিয়েছে। পিয়া ভোলো অভিমান, মধু রাতি বয়ে यায়। কিছूদিন হন, ঝুন্মুনভাই লাণ্চের পর শাক্ত্রীয়সংগীত শোনেন। কখনো হানকা, কখনো কড়া। এটা নির্ভর করে খাবারের ম্মেন ওপর। বড়বাজরের অফিসে থাকলেও শোনেন, বালিগাজ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে থাকনেও শোেেন। তাঁর কাছে থবর, ব্গদেশের জ্রনহাওয়ায়


 ঝাवেলা কম। সিডি চালিয়ে চোথ दुख্ভেণ্থাকনেই হন। কিস্তু জীবনানন্দে সমস্যা হচ্ছে। শ্রেষ্ঠ কবিত্র্র্য় জোগাড় হয়েছে, কিল্ুু পড়তে গিয়ে বারবার হোচট লাগ্शছ' একে বাংলা, তারপর থুবই উলটাপালটা সব কथা। কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়/পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা/কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ घাস-তেমনি সুযাণ...। হাবিজাবি সব। কোনো মানে নেই। সুম্রাণ-টুফ্যাণ উচ্চারণ করাও কঠিন। এই কারণে কবিতার ব্যাপারটা এখনো চালু করা যায়নি। তবে আশা, কিছ্মিদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। সেদিন অফিসে চারু দত্ত এসেছিন। মোমবাতির বিজনেস নিয়ে आলোচনা হল। ঝুনझুনভই আরো পয়সা ঢলবেন চিক হয়েছে। বাঙালি নারীর প্রতিবাদে এগিয়ে যেতে না পারনে আর কীসে এগিয়ে আসবে? বাংলায় বিজনেস করতে এসে বাংলার জন্য কিছু তো করতে হবে। হবে কিনা? যাওয়ার সময় চারু দত্ত আধো আধো গলায় বলেছে, ‘‘ুনঝুনভাই, আপনি কোনো চিত্তা করবেন না আমি সব

ব্যবস্থ করে দেব। আমি একটা মেয়েরক চিনি, জীবনানন্দ দাশের কবিতা খুব ভান বলে। এক মাথা চুল পিঠের ওপর খুলে, কপালে বড় টিপ পরে, ভুরু তুলে যথন বনে হাজার বছর ধরে আমি পথ...একেবারে মিষ্টি ওড়়ে মতো মনে হয়। চিত্তা করবেন না, আমি বলে দেব, সপ্তাহে দুদিন এসে আপনাকে ওুনিয়ে দিয়ে যাবে। তবে এক্টই সমস্যা।
'সমস্যা! কী সমস্যা? आমি তকে রেমুনারেশন ভি দেব।'
চারু দত্ত ‘দুষ্ুু মিষ্টি’ হেসে বলেছে, 'ওই মেয়ে রাত দশটার আগে আসতে পারবে না কিন্তু। হাঁ, এই বলে রাখলাম।'
‘কোই বাত নেহি। জিব্বাননদ্বাবুর পোল্যেট্রি ওনতে রাত তো জাগতেই হোে। উনি তো সোহজ বেপার নেই আছেন। ডোন্ট ওয়ারি মিসেস দত্ত। রিসাইটেশন খতম হলে, আমি নিজে গাড়িতে করে আর্টিট্টেে বাড়ি পৌছে দিয়ে আসব। সে যত রাত হয় হোে।'

কবিতা শোনার সেই সিস্ট্মেম এখনো চানু হয়্নিুকিক্কি চারু দত্তর প্রস্তাবে ঝুননবুনভাই খুশি। ‘জিব্বাননদ্বাবুর’ (্পেষিষ্রি শোনবার সময় কি হলঘরের মাথায় ঝাড়বাতি জ্বালাতে হয়: প্রোকি ঘর আঁধার থাকে? যা করার তা-ই করতে হবে। একেকটা ষমন্য় একেকরকম। একসময়
 थू।

যাইহোক, দ্রাফিকে গাড়ি আটকানোয় ঝুন্মুনভাই বিরক্ত হলেন। হারামজাদা গাড়ি কে আটকায়? সে কি জানে না, গাড়িতে বসে আছে কে? জানে না কি? তিনি সোজ হয়ে বসে বোতাম টিপে গাড়ির কাচ নামালেন। দূরে ময়দানের আকাশের দিকে তাকালেন এবং তখনই দুম
 ভাসা ভাসা চোথে দেখতে পেলেন, দৃরের আকাশে হেলিকপ্টার উড়ছে। সেই হেনিকপ্টার তার নিজের। তিনি উড়ে যাচ্ছেন ময়দানের আকাশপথে। মাথার ওপর ঘুরছে পাখা। আওয়াজ হচ্ছে, ফুররর, ফুররর...। কোনো শালার বাচ্চা শালা আর তকে আটকতে পারছে না। তিনি হেলিকপ্টারের জানলা থেকে হাত বের করে নীচে লিলিপুট

মানুষদের দিকে নাড়ছেন। ঠিক এইরকম একটা স্বপ্ন দর্শনের সময় হাতে কিছু বাসি গোলাপ ফুল নিয়ে ঝুনঝুনভাইয়ের গাড়ির দিকে ছুটে আসে এক মলিন কিশোর। কলকাতার এসব জায়গায় গাড়ি দাঁড়ালে যেমন হয় আর কি！পার্কস্ট্রিট গোরস্তান থেকে চুরি করা，কুড়োনো， বাসি গোলাপ বেচে দু－পয়সা রোজগারের প্রাণপণ চেষ্টা। গাড়িবাবু－গাড়িবিবিদের মনে সৌন্দর্যের সুড়সুড়ি দিয়ে যদি খাওয়ার পয়সাটা জোেে। ভেজা আকাশ থেকে চোখ নামাতেই ঝুনঝুনভাই ফুলওলা কিশোরটিকে দেখতে পেলেন। হেলিকপ্টারের স্বপ্ন ভেডে গাড়ির ভিতর ফিরলেন হুড়মুড়িয়ে। দ্রুত হাতে বোতাম টিপে জানলার কাচ তুললেন এবং মনে মনে বললেন，＇শালা হারামি। দিল শালা স্বপ্নটা ভেঙে।＇এমন সুখস্বপ্নের পর ‘বাবু ফুল নিন，বাবু ফুল নিন’－এর ঘ্যানঘ্যানানি শোনা যায়？অসম্ভব। আচ্ছা，ঝুনঝুনভাই কি জানেন，তিনি যেমন স্বপ্ন দেখছেন，গাড়ির বন্ধ জানলার ওপাশে দাঁড়ানো কিশোরটিও স্বপ্নও দেখছে ？জানেন সেকথা ？গোলাপ থাকল্লেও হয়তো ওই কিশোরের স্বপ্নে সৌন্ল্jী নেই，আছে ভায়োলেন্স। সে হয়তো স্বপ্ন দেখছে，গাড়িশপৃকি টেনে নামিয়ে ঝুনঝুনওয়ালার পশ্চাদ্দেশে একটা জ্রিয়ি লাথি কষিয়েছে। ঝুনঝুনভাইয়ের মুখ থেকে ‘ওঁক’ ধরন্নের ⿰亻⿱丶⿻工二木 তাড়াতাড়ি পকেট থেকে মানিব্যাগ ক্ষি্র করে বলছেন，‘ভাই，জিতনা গোলাপ হ্যায় তুমারা পাস সব হামকো দে দো，লেকিন মুঝে মত্ মারো ভাই，মুঝে মত্ মারো।＇

মন্মথ তালুকদারও কি এমনটই ？আকাশে ওড়বার স্বপ্নে বিভোর হয়ে মাট্তি গোলাপ হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মালঞ্চমালার স্বপ্নকে অবজ্ঞা করেছে？

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম，‘ম্যাডাম，আমি এখনো！ ভাড়াটে খুনি নই। একটা পয়সাও নিইনি। তবে নেব। কাজ হবার আগে হাফ，পরে হাফ।’

মালঞ্চমালা আমার কথায় পাত্তা দিল না। সে নিজের মতোই বলে যেতে থাকে।
＇মন্মথর মতো একজন পুরুষকে ভালবেসেছিলাম ভাবতে আমার

এখন নজ্জা হয়। ভেবেছিলাম সে আলাদা। এখন বুবেছি, আলাদা নয়, সে আর পাঁচজনের মতোই। জানেন সাগরবাবু, আপনারা যতই শিক্ষিত, ইনটেলেক্নুয়ান, শিল্ধী সাহিত্যিক বা বড় চাকুরে-ব্ববসায়ী হন না কেন, আসলে আপনারা একশো বছর আগের পুরুষমানুষ। याँরা বাইরে বেরিয়ে বড় কথা বলেন, আর ঘরে ফিরে মেয়েদের দমিয়ে রাখ্থে। মেয়েরাও ভে স্বপ্ন দেখতে পারেন এটই আপনারা মানেন না। কথায় আছে, প্রতিটা সফল পুরুমমনুমের পিছনে কোনো-নাকোেো নারীর ভূমিকা থাকে। আমি বলব, প্রতিটা সফল্ন নারীর পিছনে কোনো-না-কোো পুরুষের বাধা থাকে। সে বাবাই হোক, দাদাই হোক আর স্ব|Aীই হোক।

आমি বিনয়ের সঙ্গে বলनाম, 'ম্যাডাম, আপনি কি পুরুষবিদ্বেবী ?'

মানঞ্মালা खেঁসস করে নিশ্ধাস ফেলে বলন, ‘না। জ্রামি নারী,
 তানুক্দারের বিউটিফ্সুলের প্রতিটা পাপড়ি ছিঁড়ে রের্ন্নী দুমড়ে মুচড়ে আমি থামব। দেথি ও কত ভাफ্রেঁুযুনি দিয়ে আমাকে আটকাতে পারে।
 মানঞ্ধমাनা কোনো স২জ মেয়ে নয়, চূড়ান্ত ব্যবস্शার কথা ভাবেনি। শিকার এরকম হনেই শিক্কর করে আনন্দ। খুন্নের দেবতার নাম কী? আমি তকে একটা ধন্যবাদ দিতে চাই। তিনি আমার প্রথম কাজটই জমজমাট করে দিয়েছেন।

আমি হাসিমুথে বলনাম, 'ম্যাডাম, ভাড়াটে খুনিকে এতটা ছোট ভাবা কি আপনার ঠিক হচ্ছে? বুঝতে পারছি আমাকে দেখে, আপনি খুনিদের সম্পর্কে ভরসা হারিয়েছেন, কিষ্তু তার মানে এই নয়, সব খুনি আমার মতো হাবলাক্যাবলা হবে। ম্মাট্ট খুনিও আছে। যাইহোক, আমি কি চলে যাবার আগে আপনাকে দুটো কথ্া বলতে পারি? দুটো নয়, তিনটে?'

মানঞ্মানা বলন, ‘না বননেই ভাল হয়। আমার দেরি হয়ে यাচ্ছে, আপনি এবার আসুন সাগরবাবু। আপনি আমাকে চিনে

নিয়েেেেন, রাস্তাঘাটে মারতে গেলে আপনার আর অসুবিষে হবে না। এই ফ্যুাটে এসে কিছু করতে পারবেন না। সিকিউরিটি খুব কড়া।'

आমি একথায় গা করলাম না। বলनাম, ‘আমার এক নম্বর কথা হল, আপনি यদি মনে করেন, মম্মথবাবুর ওপর প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারে আমাকে কজে লাগাবেন, আমি রাজি। এক কাজে এসে আরেকটটা অর্ডার পাওয়া যেকোনো বিজনেসের জনাই লাভজনক। আমি না হয় আপনাকে কমসমে কাজ করে দেব। আমার দুনম্বর কথা হন, আপনি কি বেনজিয়াম লেথক সেঁমন'র নাম শুনেছেন? আশা করি ওনেছেন। তিনি মূলতত একজন গোর্যেন্দা লেখক। তার এবটা গন্প আছে। স্বামী শ্ত্রীর খুন বিষয়ক গল্প। গল্পের নাম দ্য ক্যাট অ্যাভ্ড দ্য বার্ড। বিথ্যাত গল্-। স্বামী T্ত্রী দুজনই দুজনকে খুন করতে চায়, কিন্তু পারে না। শেষ পর্ষন্ত স্বামী তার ग্ত্রীর পোষা বিড়াল এবং ত্ত্রী তার স্বমীীর পোযা পাখিকে খুন করে আত্রোশ মেটায়। আপনার্যা যদি মনে করেন এই ধরনের কোেো পথ নিতে পারেন। এখনই ব্ধ্ধুট্টে হেে না,
 মানঞ্ঞ্যালা কথা বলন। কড়া গলায় বলन।
‘আপনি কি এখন যাবেন?’
 যাব। সব পুরুষমানুষই একরকম নর্শ্শ্যাডাম। আপনি यদি চান আমি সফল মহিনাদের একটা তালিকা দিতে পারি। তাদের সাফন্যের পিছনে সবসময়েই কোনো-না-কোনো পুরুষের আশীর্বাদ, ভালবাসা এবং তভেচ্ছ থেকেছে। সেই তালিকাও কম বড় হবে না। ফিজিস্স নিয়ে উচ্চশিক্ষ শেষ করে রেবা চেয়েছিল প্রথাগত চাকরিবাকরি, ঘরসংসার না করে প্রকৃতির কাছে গিয়ে জীবনযাপন করবে। সেজীবন হবে মুক্ত। তার বাবা মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। রেবা এথন তার বাবার সঙ্গে লামডিং-এ। পাহাড়ি ছেলেমেয়ে নিয়ে দিন কাটয়। নার্সারি আর ফার্ম হাউসের কাজ করে। তার বাবা না চাইলে এটা কি সম্ভব হত?'

কথা শেষ করে আমি মধুর করে হাসলাম।
মালঞ্চমালা এবাদু চপ করে থেকে বলল, ‘রেবা কে?’

আমি আবার হাসলাম। বनলাম，‘আজ আসি’’
আমার হসি দেতে মানঞ্চমানার মনে সস্ভবত সন্দেহ হল। সে আবার প্রশ্টা করে।
＇রেবা কে？＇
आমি মানঞ্মমালার চোেের দিকে তাকিয়ে বনলাম，‘একইসঙ্গে পৃথিবীর সবথেকে সুখী এবং সবথেকে দুঃখী মননষদের একজন।’

মানঞ্চমানা অবাক হয়ে বলন，＇মানে！একটা মনুষ একইসঙ্গে সুখী এবং দूঃখী হতে পারে নাকি！＇

आমি মনে মনে নিজের পিঠ চাপড়ালাম। শাবাশ সাগর！তুমি পেরেছ। এই সুন্দরীকে নিয়্র্রণে আনতে পেরেছ। এবটু বেশি সময় লেগেছে，কঠিন মেয়ে বলে লড়তে হয়েছে，কিস্তু পেরেছ। আমি মানঞ্চমাनाর দিকে এক পা এগিত্যে নীম গলায় বলনাম，＇মাनাদেবী， आপনি গান দিয়ে ঠিক कী করতে চান？खাশান？সिড়？গানের স্কুল？নাকি গানের ওপর বই লিখতে চান？

মানঞ্চমাनা বুঝতে পারছে না সে আমান্তীনালে জড়িয়ে পড়েছে। সাগরের অদৃশ্য জান। যা দেখা যায় ন্বুক্কিশ্ত কেটে বেরিয়ে আসাও যায় না। মানঞ্ঞমালা মাथা নামিফিফিস্সফিস করে বলল，
 একেবারে নতুন কিছ্ম，＂＂ন্য কিহু：9 এএ এন কিছু যা আগে কেউ ভাবেনি। আপনি এবার আসুন।

মানঞ্চমালার কাছ থেকে বেরিয়ে এসে পকেট থেকে নন্দর টেলিফোনটা বের করে একটা ফেেন করলাম।
‘হালো রেবা，ভান আছ？’
‘কী বলবে তাড়াতাড়ি বল। ব্যু আছি।’
‘কী निয়ে ব্যস্ত আছ？’
‘’্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাটক করাচ্ছি। তাদের রিহার্সাল চলছে！＇

আমি কোঁস করে ট্রা⿰亻⿴囗十灬ক নিপ্পাস কেলে বললাম，‘রেবা，একটা খারাপ খবর আছে।
‘को चবর？
‘আমি জেলে যাচ্ছি। একটা খুনের কাজ পেয়েছি, কাজটা করতে পারলে একইসল্গে অনেকণুলো টাকা এবং জেল।’
‘অভিনন্দন। জেলে লঙ্ষ্মী ছেলের মতো থাকবে। আজ রাথি কেমন?'

এর কুড়ি মিনিটের মধ্যে রেবা আবার <েেন করল। আমি অবাক হলাম। এই তো কথা হন! রেবা তো আমার সঙ্গে এত ঘনঘন কথা বলে না। कী হল ? ও কি আমার জেলে যাবার ব্যাপারে ডিটেইনলে থোঁখযর নেবে?

রেবা জনাল তিনদিন পরেইই কলকাতায় আসছে। জরুরি কাজ আছে। আমার জেলে যাওয়া ক-দিন পিছোে হবে।


## সতেরো

โศศबन|থদার বাড়িতে এসে ফেঁসে গেছি। এখন সেই ফাঁস কাটানোর C. -iট 㣽 ২ল বিশেষ একধরনের গিঁটের নাম। মানুষ খাদে পড়ে গেলে দাড়র৩ এই বিশেষ গিট বেঁধে টেনে তোলা হয়। খাদে পড়া মানুষকে (.ग.কানো গিঁটে বেঁধে তোলা যাবে না। আমার বেলায় ঘটনা ঘটছে ৬লটো। থ্রি নট জি বেঁধে শিবনাথদা আমকে খাদে ফেলে দেবার ,েট্টা করছে। খাদ মানে সহজ খাদ নয়। খাদের নীচে বাঘও অপেক্ষা করে আছে। পেলেই থাবা মারবে। সবার বাঘ হয় ‘বাঘমামা’, শিবনাথদার বাঘের নাম ‘বড়মামা’।

আমি প্রায় হাতজোড় করে বললাম, ‘আমাকে জ্যেড়ে দাও শিবনাথদা। আমি একাজ পারব না।'

শিবনাথদা চোখ পাকিয়ে বলল, ‘কেন পাব্ত্রি না ? তুই কোন মাতব্বর যে পারবি না? ভিখিরি একটা।’

আমি কাঁচুমাচ গলায় বললাম, ‘ভ্যিখ্রির্রি বলেই তো পারব না শিবনাথদা। খুবই কঠিন কাজ। আম্মিদ্রিল্木ীর জীবনে যত কাজ করেছি তার মধ্যে সবথেকে কঠিন। আমাকে ছেড়ে দাও।
‘এই সুযোগ পাবি না হারামজাদা। পথে পথে তো ভিক্ষে করে খাস, এবার রাজার মতো থাকবি। রোজ পোলাও কালিয়া খাবি। খাওয়া হয়ে গেলে গড়গড়া টানবি।’

আমি বললাম, ‘আমার দরকার নেই। বিড়ি সিগারেট গড়গড়া কোনো কিছু টানারই আমার দরকার নেই। এই কাজ আমি পারব না।’

শিবনাথদা এবার রেগে গেল। দাঁতে দাঁত মযষ বলল, ‘আমার বেলা কাজ কঠিন না? আর পাঁচজনে বললে তো ফু ফু করে কাজ করে দিস। দিস না? বল দিস কিনা। সাগর, আমার সঙ্গে বেশি


খুসুটি করতে যাস না। নর্থ কালকাটায় বড় হয়েছি। অনেক ঘুনসুটি ધেখেছি। এই বলে রাখলাম, আমাকে এক্দম যুনসুটি দেখাবি না।'
'ফু ফু’ বা ‘ঘুনসুটি’ মানে कী? জানি না। তাও ‘লू লু’ তনেছি,
 घুনসুটি কি খুনসুঢির ত্র্রী নিঙ? হতে পারে। শিবনাথদা মাবেমাবৌ অక্కুত অড্ভুত সব শব্দ ব্যবशার করে। ইন্টারেস্টিং সব শব্দ। নিজের বানানো। স্পট বানানো। কথ্থ বলতে বলতে মুথে চলে আসে। আমার বহুদিনের ইচ্ছে, শিবনাথদার এইসব শব্দভাণার নিয়ে একটা কালেকশন করব। শ4্দ সংকনন। কালেকশনের নাম হবে ‘শিবনাথের শব্ম’। সত্যি কথা বনতে কী, আমি যে কোনো কোনো রোববার শিবনাথদার বাড়িতে আসি তা এই শদ্দের টনেই আসি। ঘন্টাখানেক বসে থাকনে বেশ কয়েকটা নতুন নতুন ‘শশ’’ পাওয়া যায়।

আমি খানিকটা মিউমিউ করে বললাম, ‘তোমার বেল্াা আমার
 কিছুই জানিও না, বুঝি না। এসবের থেকে একশো ুীত দূরে থাকি’

শিবনাথদা রাগে দাঁত কড়মড় করে বনল্কু কোনটারই বা को


 বড় চাকরিবাকরি করে। দেশ বিদেলে ঘুরে বেড়ায়। যাদের লেখাপড়া় ন্যাক তারা পিএইচডি করে। আমার এক তাইপো গবেষণা করতে কোথায় গেছে জানিস ? জানিস কোথায় গেছে? ভিথিরি কোথাকরে।

आমি অপরাধীর মতো মাথা নাড়লাম, ‘না, জানি না।’
শিবনাথদা প্้কিয়ে উঠল, ‘কেন জানিস না? ভাল ছেনেমেযেেেেের খবর রাখতে গা ফুলকোয়? কই সিনেনা থিয়েটারের ছেলেমেয়েেেের খবর রাখতে তো গা ফুলকো় না! কোন ক্রিকেটোর কোন মেয়েমানুষ নিয়ে হোটেলের ঘরে ছিটকিনি দিয়েছে সে-খবর রাখতে তো গা ফুলকোয় না!’

আর একটা শব্দ পাওয়া গেল। ফুলকে小য! এটা কি চুলকোনোর সমার্থক? নাকি লুচির মতো ফুলে ফুলে ওঠবার কোেো ব্যাপার?

অ্যালার্জি হলে মাঝেমধ্যে গায়ে চাকা চাকা চাকা হয় না? সেরকম হতে পারে। যাইহোক ‘ফুলকোয়’ শিবনাথদার শব্দ কালেকশনে স্থান পেয়ে গেল।

আজ শিবন̈াথদার হচ্ছেটা কী! শব্দের ফুলঝুরি ফোটাচ্ছে যে! আচ্ছা কী বিপদ! আমি শিবনাথদার ভাইপোর খবর রাখব কী করে ? आমি তো তাকে চিনিই না। কত মানুষ কত কিছু নিয়ে গবেষণা করছে। সবার খবর কি আমরা রাখি? তারওপর আমি লেখাপড়া লাইনের ছেলে নই। লেখাপড়ার সঙ্গে আমার বহুদিন কোনো সম্পর্ক নেই। গ্রামের বাড়িঘর ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছি কলেজে পড়বার সময়। মোটামুটিভাবে কলেজ টপকেছি। রেজাল্ট ভালও না আবার মন্দও না। আমাদের কলেজের মাস্টার সিএনকেকে বলতেন, ‘এটাই বিপদ। ভাল হলে আমেরিকা যাওয়া যায়, মন্দ হলে উচ্ছন্নে। ভালও না, মন্দও না হলে কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকে না। পথ্থে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতে হয়।' সিএনকেকে স্যারের কথা আমার (্ব) कాtত্র পুরো মেলেনি। আমি রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে বেশি ঘুরি নুN আমি ঘুমোই। এক কামরার ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। চাকরিব্ক্ক্কি করি না। করি না মানে পাই না এমন নয়। এই যুগে কাজ পাঞ্জী যায়। বাঙালি জীবনে যুগের ছড়াছড়ি। হিমযুগ, প্রস্তরযুগ, प্পু্মিযুরুগর মতো নবজাগরণের যুগ, স্বাধীনতার যুগ। তারপর একস্য় পেল বিধান রায়যুগ, জ্যোতি বসুর যুগ। সত্তরের দশকে বাঙালি পেল পেটোর যুগ, আশির দশকে নन्দনযুগ। এখন হন ‘শিল্প না কৃষি? কৃষি না শিল্প? শিল্প শিল্প, কৃষি কৃষি'র যুগ। এই যুগে একটা না একটা কাজকর্ম জুট্যেয়ে ফেনা বাঙালির পক্ষে খুব একটা সমস্যা নয়। আমার কাছেও প্রস্তাব আসে। নিতে পারি না। আমি পারি না এমনটা নয়, আমার মন পারে না। চাকরি, ফ্ল্যাট, টিকোলো নাকের বউ, ইএমআই গাড়ি, ইংলিশ মিডিয়াম ছেলেমেয়ে, শনিবার শনিবার অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বোদলেয়ার আমি কি চাইনি? আমিও চেয়েছিলাম। আমার মন আমকে অ্যালাও করেনি। বউয়ের মতো কলার চেপে রেখেছে। বউ এবং মনের মধ্যে পার্থক্য একটাই। বউকে ডিভোর্স দেওয়া যায়, মনকে ডিভোর্স দেওয়া যায় না।

যাইহোক বাজে কথা থাক। আমি দিনের বড় একটা সময় ঘুমোই। ঘুমিয়ে আরাম পাই। অনেকে মনে করে, ঘুমোনো ব্যাড হাবিট। যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই ঘুর্মোতে হবে। তার বেশি ঘুমোলে সময় নষ্ট। স্কুলে পড়ার সময় বড়রা কথায় কথায় বলতেন, যে শুয়ে থাকে তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে। আমরা আড়ালে বোকা রসিকতা করতাম, বলতাম, তাহলে লাঠি হচ্ছে সবথেকে ভাগ্যবান। সে কখনো শোয় না। সারাক্ৰণ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময় মানুষ ঘুমিয়ে কাটায়! বাকিটুকু জেগে কাজ করে এবং ফল লাভ করে। সেই ফলে মোটামুটি দুটো ভাগ। এক ভাগে সৎ পরিশ্রম করেও দরিদ্র। সমাজে কুঁকড়ে মুকড়ে থাকা। আর দ্বিতীয় ভাগে মানুষ ঠকিিয়ে বাড়ি গাড়ি ঘোড়া। বুক ফুলিয়ে ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়ানো। জেগে থাকা মানুষের কাজের অবশ্য কিছু উপভাগ আছে। কেউ কেউ আবার জেগে থাক্লেও কিছু করে না। চিত হয়ে ওুয়ে থাকে আর পা নাচিয়ে নাচির্লে স্বি দেখে। আচ্ছা, এতটা সময় মানুষ যদি না ঘুমোত তাহলে ক্কী ইত ? পৃথিবীটা কি আর একটু সুন্দর হত? আরো খানিকটা মার্ৰক্ষী? ? মনুষ কি তখন বুঝত, এই পৃথিবী কেবল আমার নয়, এই (âথথবী সকলের। খেতে পাওয়া মানুযের যেমন, তেমন খেতে ন্নোত্যা মানুযেরও। এমনকী শুধু মানুযের নয়, গাছপালা, পশুপ্প, কীটপতঙ্গেরও এই পৃথিবীর ওপর সমান অধিক্ধর। জেগে থাকা মানুষ এসব বুঝবে? যদি বুঝত তাহলে ভাল। তবে উলটো হবার সম্ভাবনাও যে একেবারে নেই, এমনটা নয়। জেগে থেকে মানুষ যদি নিজের সুখ বিলাসের জন্য ‘আরো চাই, আরো চাই’ বলে থাবা বাড়িয়ে এরটা তারটা কেড়ে নিত তাহলে হত আরেক কেলেঙ্কারি। দুনিয়াটা আরো ঠক, জোচ্চোর, ঘুষখোরে যেত ভরে। তার থেকে ঘুমিয়ে থাকাই তো ভাল।

যাইহোক, যা হবার নয়, তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আমি দিনের বেশিরভাগ সময়টই ঘুমোই এটাই আনন্দের কথা। সৌভাগ্যেরও বটে। অনেকেরই ভুল ধারণা, মানুষ যখন ঘুমোয় তখন বাইরের জগতের সঙ্গে তার সব সম্পর্ক ছিঁড়ে যায়। তা হয় না। নিদ্রিত মানুষ অসাড়ে ঘুমোয় না। ইতস্তত বিক্ষিপু মত্তিক্ষকোষ জেগে বা আধখানা ঘুমন্ত অবস্থায়

থাকে। উচ্চমস্তিষ্ক যাকে আমরা থ্যালামাস বলি, সেটা পুরোপুরি কাজ করে না ঠিকই, কিন্তু বাইরের জেগে থাকা দুনিয়ার সঙ্গে ঘুমন্ত মানুষের আংশিক যোগাযোগ থাকে অবশ্যই। সে হাত পা নাড়তে পারে, পাশ ফেরে বা উপুড় হয়৷৷ এমনকী কথাবার্তাও বলে। घুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ানোর অসুখ তো আমরা সবাই জানি। ঘুম সম্পর্কে বহু বিজ্ঞানীর বহু মত, বহু ধারণা। এ ব্যাপারে মহাবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মত তো অতি ইন্টারেস্টিং। তিনি বলেছেন, শরীরের বিচারে ঘুম হল পিছন দিকে চলা। জন্ম নেওয়ার আগে মাতৃগর্ভে মানুষ যেমন ঙ্রণাবস্থায় থাকে তেমন। দুটো হাঁটু মুড়ে থুতনির কাছে নিয়ে আসে সে। নিশ্চিন্ত, নিরাপদ ভঙ্গি। ঘুমের সময় আদিম অनীক বিশ্বাসের পর্যায়ে চলে যায়। বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে আছ্মকেন্দ্রিক হয়। আত্মরতির আনন্দে বিভোর হয়ে থাকে। ফ্যেয়ে বলেছেন, প্রতি রাতে ঘুমের মধ্যে আমরা এই নার্সিসিজমে ফিরে যাই। ‘অহং’কেই প্রশ্রয় দ্ছি। পারিবারিক সামাজিক যাবতীয় দায় থেকে হয়ে থাকি মুক্ত। সাধু! সাধু!

ঘুম্মের পক্ষে এই সওয়াল কি যথেষ্ট নয়?
এতটা পর্যন্ত শুনে যাঁরা ভাবছেন, খাওয়্নাশয়া আর ঘুম ছাড়া সাগরের ‘নো ওয়ার্ক’ তাঁরা অবশ্য শিবনাঞ্ধ্রক্র্রি মতো ভুল করছেন। ঠিকঠাক चাওয়াদাওয়া এবং ঘুমের জন্বরি্যু উপার্জনের প্রয়োজন। সেই সময়টা খানকতক টিউশন, প্রিষ্ণ ওদিক কাজ নিতে হয়। স্মার্ট ভাষায় যাকে বলে ‘অড জব’। চলতি ভাষায় যাকে বলে উদ্ভট কাজ। যে কাজ চট করে কেউ করতে পারে না। যারা আমার ‘আমার যা আছে’, ‘তিন নম্বর চিঠি’, ‘রাজকন্যা’, কাহিনিগুলো পড়েছেন এইসব কাজ সম্পক্কে তাঁদের ইতিমধ্যেই কিছ্ম কিছু ধারণা হয়েছে। উদ্ভট কাজের জন্য আমি পয়সা পাই। সেই পয়সায় বাড়িভাড়া, খাবার হোটেলের ধারবাকি মেটে। তবে সবসময় পাই না। বেকার যুবককে দিয়ে বিনিপয়সায় কাজ করিয়ে দেবার প্রতি মানুষের একধরনের স্বাভাবিক ঝেোঁক থাকে। ভাবটা এমন বেকারের পয়সা লাগে না। শিবনাথদা আমকে সেরকমই একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিতে চাইছে। এই কাজে টাকাপয়সা আছে বলে মনে হচ্ছে না। তবে টাকাপয়সা করবার স্কোপ আছে। তবে স্কোপ থাকলেও লাভ নেই।

টাকা দিলেও একাজ করতে পারব না। এর থেকে খুন করা সহজ। সেই কাজ় তো আমি ইতিমধ্যে নিয়ে ফেলেছি। শিবনাথদা দেখছি নাছোড়বান্দা। দড়িতে গিটট বেঁষে আমকে খাদে নামিয়ে দিতে চাইছে। থ্রি নট জি খুলে বেরোতে হবে। কিন্তু কীভাবে ?

শিবনাথদার খেঁকানি চলছে সমানে।
‘আমার ভাইপো কী করছে সে-খবর রাখবি কেন ? ভাল খবর রাখবার কোনো ইচ্ছে আছে ? কোনো ইচ্ছে নেই। শুনে রাখ, আমার ভাইপো একজন বটানিস্ট। এই মুহূর্তে সে আছে আমাজনের গভীর জঙ্গে।'

এই চান্স। শিবনাথদার ভাইপোকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে নিজের গিটট খুলতে হবে, বাঁচতে হবে। চোখ কপালে তুলে বললাম, ‘বল কী! একেবারে আমজন! কী করছে সেখানে ? গাছের ডালে বসে পেপার লিখছে?'

শিবনাথদা চোখ পাকিয়ে আমার দিকে খানিক্র্জীণী?তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, ‘ঠাট্টা করছিস ? আঁা! ! আমান্ঠযইদোকে নিয়ে ঠাট্টা করছিস?’

আমি তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে বললাম প্রি, ঠাট্টা করব কেন ? সে একজন লেখাপড়ার মানুষ। শিক্ষিত্থি ম্মুষকে নিয়ে কেউ ঠাট্টা

‘তাহলে গাছে বসে লিখছে বললি কেন ?’
আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, ‘জঙ্গল বলে গাছ বললাম। পাহাড় হলে বলতাম পাথরে বসে লিখছে। অনেক বড় বড় লেখক পাথরে বসে লিখেছেন। ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণ পাথরের ওপর বসে চাঁদের পাহাড় লিখেছিলেন। কবি কিটস...।

কথা শেষ করতে দিল না শিবনাথদা। দুপাশে মাথা নাড়িয়ে বলল, ‘আমার সঙ্গে বেশি ভ্যাস্টামো দেখাস না সাগর। বেশি ভ্যাস্টামো দেখাস না। জঙ্গল কি স্টাডি যে টেবিল চেয়ার নিয়ে পেপার লিখবে? বান্টু গেছে লতাপাতা সংগ্রহ করতে।'

ভ্যাস্টামো! বাঃ। শব্দ কালেকশনে ঢুকে গেল। আমি অবাক হবার ভান করে বললাম, ‘লতাপাতা সংগ্রহ!’

শিবনাথদা আবার ধমক দিন। বলন, ‘অবশ্যই লতাপাত। লতাপাতার ওপর গবেষণা করতে গিয়ে কি বাঘ ৩ল্লুকের সং্থ্রহ করে ফিরবে? তারপর চিড়িয়াখানায় সাপ্লাই দেবে?'

আমি তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বলনাম, ‘না না তা কেন করবে। আচ্ছা, শিবনাথদ, ঢোমার সদ্গে কি মব্েেমধ্যে ভাইপোর কথা হয়? আমাজনের জঙ্গল থেকে সে কি তোমায় টেলিফোন করে? মেইল?’

শিবনাথ চোথ সরু করে সন্nেহের গলায় বনন, ‘কেন?’
আমি বিনয়ের হেসে বলনাম, ‘তাকে একট্টা কথা বলবে ?’
শিবনাথদার চোখ আরো সরু হরেেে গেন।
‘को कथा?’
আমি খুব স্বাভাবিক মুখ করে বলनাম, ‘সে যেন কেরববার সময় খানিকটা পদ্বকাষ্ঠ, বেণামূন আর বাবলাছান নিয়ে আলে। বেশি নয় এতটুকু করে আনলেই হবে।' কথা শেষ করে আমি হাত দিয়ে মাপ দেখালাম।

 এককথায় বলতে পারো বনজসস্পদ। প্রাচীমক্পিলে ঋষি মুনিরা বিভিন্ন
 অম্নপিত্ত হলে বেটে থেতেন। হার্বি্রি প্রেট্রেন্ট। আমি ঠিক করেছি, পুরোপুরি লতাপাতা, ছানবাকন চিকিৎসায় চলে যাব। তোমার心াইপো আমাজনের অরণ্যে আছে ఆনে আশ্বশ্ত হনাম। ওকে দিয়ে মাঝেমধ্যে জিনিসপত্র আনানো যাবে। গবেষণার ফঁাকে সে থুঁজবে পিত্তশৃলনিবারক লতা।

ভেবেছিনাম, এই কথা শোনবার পর শিবনাথ্া নিজেকে ঠিক রাথতে পারবে না। আমাকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। আমার থ্রি নট জি গিंট যাবে কাট। আমি হব মুক্ত। কিন্তু তা হল না। শিবনাথদা চোটের কোনায় হানকা হাসি এনে চোথ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বनन, ‘আমাকে তুই কী ভাবহিস সাগর? आমি একটা জিন্টিস? খুরকা? তোর মতলব বুঝতে পারছি না? হাবিজাবি বনে তুই আমাকে রাগিয়ে দিতে চাইছিস সেটা ধরতে পারছি না? আমকে এত

এলবালুক ভাবিস না রে। আমি চট করে রাগব না। বাজে কথা বাদ দিয়ে কাজের কথায় আয়। আমি একটা ঠিকানা দিচ্ছি, আজই সেখানে চলে যাবি। বিকেলে যাবি। যাবার আগে ফোন করে নিবি। বড়মামাকে ফোন না করে গেলে পাবি না।’

আমি একইসঙ্গে খুশি এবং হতাশার নিশ্ধাস ফেললাম। খুশি হওয়ার কারণ তিনটে নতুন শব্দ পেলাম। জিন্টিস, খুরকা আর এলবালুক। আর হতাশ হলাম, শিবনাথদাকে বেলাইনে নিয়ে যেতে পারলাম না বলে।
‘আপনার বড়মামা?’
‘না, সকলের বড়মামা। গোকুলদাকে এই জগতে সবাই বড়মামা নামে চেনে।'

আমি অবাক হলাম। বললাম, ‘সেকী! নামে চেনে না!’
শিবনাথদা বলল, ‘পলিটিকসে এরকম হয়। অন্নেক সময় নিডারদের বড়মামা, মেজকাকা, ন'মেসো, মেজদা, দ্ষেট্টিামাইবাবু নামে চেনাচিনি হয়। ওরিজিনাল নাম নিয়ে কেউ ঘীথা ঘায় না। ক্রিমিনাল জগতে নাম হয় গালকাটা কালু, হাতब্পুi হালু, বোম কালি, চাকু সজ্তোষ—এইসব।'

আমি বিড়বিড় করে বললাম, ‘ভাব্রিস্সি’'
শিবনাথদা চোখ বড় করে বল্র্র্র? 'কী ভাগ্যিস?’
আমি লজ্জা পাওয়া গলায় বললাম, ‘ভাগ্যিস অন্যদের এরকম কোনো নাম হয় না। হলে কী ঝামেলাই না হত। হাতকাটা অর্থনীতিবিদ প্রফেসর চট্টোপাধ্যায়, ভজন শিল্পী ছোড়দা শ্রীকল্যাণ হাঁসদা, কানকাটা লেখক শ্রীমান প্রচেত গুপ্তু...'

শিবনাথদা এবার জোর ধমক দিল।
‘চোপ! অনেক ইকলামা হয়েছে। এবার আমি যা বলছি তা-ই কর। আচ্ছা দাঁড়া, আমি বড়মামাকে এখনই ফোন করে তোর অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিচ্ছি।'

আমি হঁই হঁই করে উঠলাম, ‘থামো, থামো শিবনাথদা। এখনই কিছু বোলো না। আমকে একটু ভাবনাচিন্তা করবার সময় দাও। মনে শক্তি আনতে হবে।'

শিবনাথদা ততক্ষণে লিডার বড়মামাকে মোবাইন ফোনে ধরে ফেলেছে।
‘কেমন আছেন বড়মামা...প্রণাম জানবেন...আরে না না আমি পালাব কেন ?...ছি ছি...আমি কখনো পালাতে পারি...ছি ছি...পালিয়ে যাবই বা কোথায় বড়মামা?...যতদূরেই যাই আপনি ঠিক ধরে ফেলবেন...আপনার হাত থেকে কেউ কোনোদিন পালিয়ে বেঁচেছে... হাঁ, লোক একটা পেয়েছি...গ্যাবলা লোক...আপনি যেমনটি চেয়েছিলেন...আলাভোলা, হাদা...দেখলে মনে হবে ভিখিরি...প্রায় সেরকমই...সাগর নাম বড়মামা...সাগর, সাগর...সি...না না, সি বিচ নয়, ওনলি সি...না না বাড়িঘর কিছু নেই...কাজকর্মও কিছু করে না...বলছি তো আসলে অপদার্থ ভিথিরি...আপনি তো অপদার্থই ฆুঁজছিলেন...থুঁজছিলেন না?...বড়মামা, সাগর শুধু অপদার্থই নয়, টাটেশও...টাটেশ মানে ?...ও কিছু মানে নেই...হে হে....আমি ওরকম দুমদাম বলে ফেলি...আজই আপনার কাছে সাগরকে প্প্রিচিয় দিই ? ...আজ নয়, নেক্সট উইকে? পরের সোমবারুু আচ্ছা, তা-ই হবে...প্রণাম জানবেন বড়মামা...এখন ছাড়ি ?'@

কান থেকে মোবাইল ফোন নামিয়ে রেe শিবনাথদা জিভ দিয়ে সামনের দাঁতের পাটির ওপর একবার ব্লি-িয় নিল। তারপর বললি; ‘বড়মামার সঙ্গে হালুসপালুস কিছু ক্রָস্স না সাগর। সময়মতো চলে যাবি। পলিটিক্যাল লোক। খুন জখম জলভাত। সব মেনে নেবে, কেনোরকম হালুসপালুস মানবে না। কথার খেলাপি করলে বিপদে পড়বি। এক সপ্তাহ পর, সোমবার চলে যাবি। তোর নাম যখন বলে দিয়েছি আর একটুক্ষণের মধ্যে তোর হিস্ট্রি জিয়োগ্রাফি সব জেনে ফেলবে। লিডারদের নেটওয়ার্ক দারুণ হয়। পালাতে গেলে ঘাড় ধরে নিয়ে আসবে। নিয়ে এসে হাত পা ভেঙে ছেড়ে দেবে। তোকে অবশ্য অপশন দেবে। কোন হাত পা ভাঙবে সেই অপশন। তুই ইচ্ছেমতো ডান বাঁ বেছে নিতে পারবি। বড়মামার এটাই কায়দা। আরো একটা বড় গুণ আছে। হাত পা ভাঙার পর তোকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্লাস্টার করিয়ে আনবে।'

আমি প্রায় কেঁদে ফেললাম। বললাম, ‘এ তুমি কী করলে

শিবनাথদা? आমাকে খাদে ফেলে দিলে? আমি জানতাম তুমি আমাকে খুব ভালবাস। এই তোমার ভালবাসার নমুনা?’

শিবনাথদা উঠঠে দাঁড়িয়ে অন্প হেসে বনল, ‘ভানবাসা কাকে বলে আজ বুঝাবি না, কয়েকদিন পরে বুববি। সমতলে তোকে দিয়ে কিছ্হ হবে না। তেকে খাদেই ফেলতে হবে। কিছू মানু থাকে খাদের জন্য। তুই হনি সেরকম। খাদমনুষ। খাদে পড়ে ছাঁচোর প্যাঁচোর করাই তোর জীবনের নিয়তি। এই বড়মামা লোকটি যেমন ধুরন্ধর, তেমন ক্ষমতাবান। ওর কথা শোন, দেখবি তোর ভান হবে। জীবনে খাওয়া পরার কেনো চিত্তা থাকবে না। সেদিন এসে আমাকে বলে যাস। যা ভাগ এখন আচমূন কেথাকারে।

आমি মুখ তকনো করে শিবনাথদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। এ আমি কী ভয়ংকর বিপদে পড়লাম রে বাবা! পালাব? তারপর যদি ধরা পড়ি ? সত্যি কি হত পা তেঙে দেবে ? আমি কেন অপ্রশন দেব? ডান হাত? নাকি বাঁ পা? তবে শিবনাথদার কাছ থেকেকুষ্সেকণ্ডেো নতুন নতুন শব্দ কালেক্ট হন। ফুফু, घুনসুটি, ফুলব্কৌেষ; 'ত্যাস্টামো...।
 একখণ্ডে শেষ করা যাবে না। কয়েক খণ্ড ন্দীপ্টে।

## আঠেরো

বৃষ্টি।
সারাদিন ঝরঝর করে পড়ছে। বৃষ্টি হলেও বৃষ্টি পড়ে, আবার না হলেও মনে হয় পড়ছে। আসলে এই সময়টায় বৃষ্টির একটা ঘোর তৈরি হয়। আজ কিন্ুু সতিই বৃষ্টি হচ্ছে। সকালে আকাশ ভেঙে নেমেছিন। বেলার দিকে ধরেছে একদু, তবে থামেনি। আমি আর রেবা ন্যাশনাল লাইর্রেরির সামনে দিয়ে ছাঁছি। দুজন্নে করো মাথাতেই ছাতা নেই। ছাতার বিষয়ে আমাদের নির্দিট্ট পলিসি আছে। গোদা বাংলায় যাকে বনা যেতে পারে ছাতানীতি। আমি আর্থিক কারণে ছাত নিই না। রেবা নেয় না নীতিগত কারণে। आমি যে পরিমাণ ছাতা হারাই তাতে নিত্যনৈমিত্তিক ছাতা কেন্ম (ক্যে সংগ্রহ

 আছে যারা ভারি চমеকার ছাতা আগলে রাখ্রেপ্৪, আরে। আমার স্কুলের বক্ধু প্রবাল তার ঠাকুর্দার ছাত নিয়ে অর্লিক্যি যায়। ছাতা তার কাছে প্রতীকের মতে।। গোছানোর জীবদ্যে (ivolo। রোদে, জনে মেলে ধরে। কাজ হলে একেকটা তাঁজ হিসেব করে, আদর করে ঔটিয়ে রাণে। জীবনটা প্রবান ছাতার মতোই দেখতে চায়। অনণ্তকাল গোছােো, গোটানো হয়ে থাকে যেন পাশট্তি। আমিও প্রবালের মতো চেষ্টা করেছিলাম। কেন করেছি। ছাত হারিয়ে গেছে। তবে রেবার ছাতা না রাথার নীতি স্রেফ পাগলামি। নিজেই বনে, ‘রেইন ম্যাডনেস। সে বৃষ্টিকে ছাতা দিয়ে আটকতে রাজি নয়। বোঝ কাণ!
‘ছাত জিনিসটা কেমন একটা ঢলের মতো লাগে। বিচ্ছিরি। মনে হয় বৃষ্টিন সল্গে যুক্ধে নেে্মেছি।’
‘অা বল়ে কাজের জায়ায় যাবার সময় ভিজে যাবে!’ আমি অবাক হয়ে বলি।

রেবা শান্ত ভঙ্গিতে বলেছে, ‘সেরকম’ হলে যাব না।’
আমি বলি, ‘ঠাগা লেগে শরীর-টরীর খারাপ হয়ে যাবে যে। জ্রর সর্দি কাশি।’

রেবা হেসে বলে, ‘সেরকম হলে কোথাও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করব। বৃষ্টি দেখব। তবে কিছুতেই ছাতা দিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ করব ना।

ছেলেমনুষি কথা। এর ওপর তর্ক চলে না। রেবা আসলে ছেলেমানুষই। ছেলেমানুষ এবং খানিকটা অপরিণতও বটে। নইলে আমার মতো ছ্যালাব্যালা একটা ছেলেকে কেউ এত ভালবাসে? যে ভালবাসার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ কিছুই নেই। শুধুই খানিকটা ভালবাসা আছে।

বৃষ্টি পড়ছে। পড়ছে টিপটিপ। যেন গান গাইছে-র্গুমি যাব না, যাব না, যাব না ঘরে...। রেবা আর আমি গা ঘেঁষার্ধিঁ্যি করে হাঁটছি।
 বেশিরভাগ সময়টাই আমরা কথা বলছি নাশ্রীশাপাশি হঁটবার সময় প্রেমিক প্রেমিকারা পৃথিবীর সবথেকে ৰভ্ভি বককবকিরাম (না, শিবনাথদা দেখছি আমাকে ভালই এফেক্ট করেে্ছিআমিও শব্দ তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছি! তবে আর একটু উদ্টট হতে হবে। তা-ই না? বকবকিরাম একটা সহজ কথা। মানেটাও বোঝা যাচ্ছে। দেখা যাক উদ্ভটে যেতে পারি কিনা)। তাদের কথা তুরু হয়, কিন্তু থামতে চায় না। আমি আর রেবা যখন বেরোই বেশিরভাগ সময়টাই চুপচাপ থাকি। কে জনে হয়তো আমাদের সেই মৌনতাই হয়তো অনেক কথা বলে। কখনো গাঢ় স্বরে, কখনো ফিসফিসিয়ে। আমরা জানি না, কিন্তু সেই মনের কথা এমনটা হতে পারে-
‘কেমন আছ রেবা ?’
'খুব ভাল।'
‘আমার জন্য তোমার মন কেমন করতে না ?’
‘ওমা! সেইজন্যই তো ভাল আছি।’
‘সেকী! মন কেমন করে বনে ভাল আছ!’
‘নিশ্চয়। তোমার জন্য মন কেমন নিয়েই তো আমার এত আনন্দ, এত বেঁচে ঋাকা।’

এই ফাঁকে বলে রাখি, রেবা দিন কয়েকের জন্য লামডিং থেকে এসেছে। তার বাবাকে ডাক্তার দেখানোর ব্যাপার আছে। এর মধ্যে আমকে সে সময় দিতে পেরেছে মাত্র একদিন। আজই সেই একদিন।

রেবা কৌতুকের গলায় বলল, 'সাগর, একটা কথা রাখবে?’
আমি বিন্দুমাত্র না থমকে বললাম, ‘রাখব।’
সত্যি কথা বলতে কী, অতীতে রেবার একটা ছাড়া সবকথাই আমি রেখেছি। পরে রেবা আমাকে অনেকবার বলেছিল, সেও নাকি অমনটই চেয়েছিল! চেয়েছিল যাতে আমি কথা না রাখি। তার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় সে আমকে আরে বেশি ভালবেসেছে!

রেবা আমার চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বলল্ল, ‘আমার সঙ্গে পালাবে ?

আমি বাঁ হাত দিয়ে কপালের জল মুছে স্তৃষ্লাম, ‘কোনো অসুবিধে নেই। পালাব।'

রেবা থমকে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল্লিশ্ফিরিত চোখে ব়লল, ‘সত্যি! সত্যি বলছ ?’

আমি হেসে বললাম, ‘আমি তৌক হাজারটা মিথ্যে বলতে পারি, কিস্তু সাগর কখনো রেবাকে মিথ্যে বলতে পারে ? বলেছে কখনো ?’

রেবা বাচ্চা মেয়ের মতো হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল রাস্তার মাঝখানেই। তার পায়ের চাপে ফুটপাথের জল ছলাৎ ছলাৎ করে উঠল।
'কবে পালাবে?'
রেবা বলল, 'কালই। কানই চল।’
আমি বললাম, ‘কাল কেন ? আজ সমস্যা কোথায় ?’
যেকোনো মেয়েকেই বৃষ্টিতে ভিজলে পৃথিবীর সবথেকে সুন্দরী বলে মনে হয়। সব বয়েসের জন্যই একথা সত্য। বালিকার দল যখন ঝুপুস বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে, হাসতে হাসতে, কলকল, খলখল করতে করতে স্কুল থেকে ফেরে, মনে হয় একদল পরী নেমেছে।

আবার থুখুরে বৃদ্ধাকেও দেখেছি, বারান্দা থেকে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল ছুঁয়ে ফোকনা দাঁতে হাসছেন। নিজের যৌবনকে যেন আর একবার আদর করছেন। এই রূপ ভোলবার নয়। আজ রেবাকেও সুন্দর লাগছে। চুল দিয়ে, গাল বেয়ে, চিবুক থেকে ঝরে পড়ছে বারি ধারা।

রেবা চকচকে চোথে বলল, ‘আজই যাবে ?’
আমি বললাম, ‘ক্ষতি কী? দিনক্ষণ দেথে বেড়াতে যাওয়া যায়, পালানো যায় না। তাছাড়া কাল আবার কী মনে হবে কে জানে? হয়তো বা আটকে যাব কোনো কাজে। পালানোটই বরবাদ হয়ে যাবে।'

রেবা আমার গায়ে হাত রেথে হেসে বলল, ‘ঠিকই। তোমার মুডই হয়তো বদলে যাবে। তখন আমাকে একাই পালাতে হবে লামডিং। তার থেকে আজই ভাল।’

একটু চুপ করে থেকে বললাম, ‘তোমার বাবা ? বার্ধ্রেক্ জানাবে ना ?'

রেবা ফিক করে হেসে বলল, 'ওমা! জান্⿵িষ্যি আবার পালানো যায় নাকি!'

এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাথি, রেবার बবী"একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন। চমৎকার মানুষ। রোমান্টিক্রেবি মজারও। সেই সময় উনি একজন ডাকসাইটে মন্ট্রীর সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। সেই লড়াইতে কাঠবিড়ালীর মডো আমার একটা ছোট্ট ভূমিকাও ছিল। মামুষটাকে আমি পছন্দ করি। কলকাতায় বিরাট বাংলো বাড়িতে মেয়ে আর উনি থাকতেন। অবসর নিয়ে চলে গেছেন লামডিং। যোগ দিয়েছেন সেখানে এক বন্ধুর ফার্মে। ফুল ফল, তরিতরকারি নিয়ে থাকেন। রেবাও সঙ্গে গেছে। সে পাহাড়ের দরিদ্র মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কাজে সাহায্য করে। বলে, ‘犭ধু পাহাড়কে ভালবাসলেই হবে না। পাহাড়ের মানুষদেরও ভালবাসতে হবে।’ রেবার হরেক পাগলামি সম্বক্ধে রেবার বাবার ধারণা আছে। তবু হঠাৎ নিত্রেঁজ হয়ে গেলে বয়স্ক মানুষটার চিষ্তা তো হবেই। পালানোর অধ্যায় থেকে সেই ‘দুশ্চিস্তা’ কি বাদ দেওয়া যায় না?

আমি বললাম, ‘কেন? জানিয়ে পালানো যাবে না কেন? পালানোর কি কোনো নিয়ম আছে? আগেকার দিনে ডাকাতরা চিঠি লিথে ডাকাতি করতে আসত। ডাকাতি যদি জানিয়ে হয়, পালানো रবে না কেন ?'

রেবা হেসে বলল, ‘আবার উদ্ডট থিয়োরি শুরু করলে ?’
আমি গন্ডীর হয়ে বললাম, ‘এই থিয়োরি আমার নয়, পৃথিবীর বহু মানুষের। শিল্পী কবি সবার। তারা হাজার জনের মাঝখানে থেকেও পালিয়ে যেতে পারে। জীবনানন্দ লিখেছিলেন, তাদের হৃদয় আর মাথার মডোন/আমার হৃদয় না কি?—তাহাদের মন/আমার মনের মতো না কি?-/—তবু কেন এমন একাকী?/তবু আমি এমন একাকী? এটাও একধরনের পালিয়ে যাওয়া নয় কি? শরীরের থেকে মনের পালিয়ে যাওয়া অনেক মজার।'

রেবা ভুরু কুঁচকে, মাথা নামিয়ে বলল, ‘তুমি কি আমাকে মনে মনে পালিয়ে যেতে বলছ?’

আমি হেসে ওর হাত ধরলাম। বললাম, ‘নুগরীরে পালাব। তবে তার আগে তুমি তোমার পিতামহকে প্ক্র্যে টেলিফোন করে জানাও, ক-দিনের জন্য পালাচ্ছ। তিনি ধ্eে চিন্তিত হয়ে পুলিশ পাঠিয়ে ষরে না আনেন। যাদের যাদের্রিছ থেকে আমরা পাল্লাব বলে ঠিক করছি, সেই লিস্ট থেকেক্পীমার বাবার নাম ঘ্যাচাং করে দাও!

রেবা বৃষ্টির মতো হাসল। বলল, ‘পাগল একটা।’
‘পাগল’ আমি একলা নই। রেবাও পাগল। আলিপুরের রাস্তায় দাঁড়িয়েই আমরা টস করলাম। কোথায় যাব তা-ই নিয়ে টস। এসপ্ন্যানেডের দূরপাল্লার বাসস্ট্যান্ড? নাকি হাওড়া স্টেশন? পাচটটাকার কয়েন বলল, 'ওহে পাগল ছেলেমেয়ে, তোমরা ট্রেন ধর।’ বৃষ্টিভেজা পোশাকেই আমরা ট্যাক্সি ধরে সোজা চলে এসেছি হাওড়া স্টেশন। তারপর...।

পালিয়ে যাওয়ার সব গল্প বলব না। আমাদের পালানো অন্যদের জানাব কেন ? তবু ুরু করেছি যখন একটু বলে রাখি। হাতের কাছে প্রথম যে ট্রেন পেয়েছি সেটা ধরে চলে এসেছি সমুদ্রের কাছে। সন্ধের

মুঢে মুখে। মাঝখানে খানিকক্ষণের জন্য গাড়ি নিতে হয়েছে। বলা বাহ্ন্য পালানোর গোটা খরচ রেবার। আমার পকেটে সর্বমোট তেইশ টাকা। তার মধ্যে দুটো দশটাকার নোট বারিধারায় সেই যে ভিজেছিন, শুকোয়নি আর। সম্তবত আজও ভিজেই আছে। চমৎকার গেস্ট হাউসে রয়েছি। ভিড়ভাট্টা থেকে দূরে, একা, একটা অনাড়ম্বর বাড়ি। 'সমুদ্রতীরের শেষবাড়ি। আমরা যখন হোটেল-টোটেল খুঁজছি, গাড়িচালক বলল, ‘এক্টা গেস্টহাউস আছে, কিন্তু সেখানে ঢুরিস্ট কম যায়।'

রেবা বলল, ‘কেন ? ভূত আছে ?’
চালক বলল, ‘না, রাতে জোয়ারের জল কাছে চলে আসে বলে ভয় পায়।'

আমি বললাম, ‘আমরা ভয় পেতে চাই। ওখানেই চল।’
সত্যি রাত নটায়, চারপাশ অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর তুমুল জোয়ার ফেনা আর চাঁদের আলো নিয়ে চলে এল সিঁড়িতে, আমদের সঙ্গে আলাপ করতে। আমরা স্রিঁঁটি বসে আছি গা ঘেঁযাঘেষি করে। এসব সিমুয়েশনে সবথেক্কেবধ্বিশ মানায় নায়িকার মুখে গান। নায়কের কাঁধে মাথা রেখে সেগ্পেব্রেবও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার...। অথচ রেবা< সौঙ্গে আমার লেগে গেল ঝগড়া! কী কাণ্ড! ঝগড়া তাও ঝ্ক্রেণ্রে নেওয়া বেত যদি বিষয় হত প্রেম, প্রকৃতি, পৃজা। সেসব কিছুই নয়। আমাদের ঝগড়ার বিষয় হন, অমলৌট! হাঁ, অমলেট। বাড়ি থেকে পালিয়ে সমুদ্রের ধারে বসে কে小ো ছেলেমেয়ে অমলেট নিয়ে ঝগড়া করেছে বলে অতীতে শোনা যায়নি, ভবিষ্যতেও শোনা যাবে বলে মনে হয় না। সাগর রেবাকে নিয়ে তো আর কেউ কখনো প্রেমকাহিনি লিখবে না, লিখলে ‘অমলেট অধ্যায়’ নামে অবশ্যই একটা অধ্যায় থাকত। ঝগড়ার কথা কি একটু বলব? একটু বলি। শুধু সমুদ্রের নীল অন্ধকার, চাঁদের মায়া ছড়ানো আলো, উন্মাদ জোয়ারের বারে বারে এসে পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া নিয়ে বলব, আর অমলেট নিয়ে বলব না, তা কী করে रয়?

রেবা বলল, ‘খিদে পেয়েছে।’

আমি বললাম, ‘আমারও পেয়েছে।’
রেবা বলল, 'সারাদিন পালানোর উত্তেজনায় থিদের কথা মনে পড়েনি।

আমি বললাম, ‘আমার মনে পড়েছে, কিন্তু বলিনি। প্রেমিকাকে নিয়ে পালানোর মতো বড় কাজের সময় খিদে ঘুম অতি তুচ্ছ বিষয়।' রেবা বলল, ‘গেস্টহাউসে বললে কি হালকা কিছু খাবার পাব ?’
আমি বললাম, ‘মনে হচ্ছে না। ডিনারের আগে এরা কিছু দিতে পারবে না। কিচেনে মোমবাতি জ্বেলে রান্না করছে। সেই মোমবাতিও নিভে যাচ্ছে বারবার।’

রেবা হালকা রেগে বনল, ‘কেন পারবে না ? আমাদের থিদে পেলে কী ચাব?'
'সমুদ্রের জল দিয়ে চাঁদের আলো। চারপাশটা কী অন্ধকার দেখেছ রেবা ? খানিকটা অন্ধকারও খেতে পারো।'

রেবা বিরক্ত গলায় বলল, ‘খিদের সময় ঠাট্টা ভাল্লুলগগছে না। সব থেকে বড় কথা হল, আমি চারপাশটা ঠিকমজ্ৰে ন্জয়ও করতে পারছি না। তুমি ভিতরে গিয়ে এখনই কিছ্রিফিনের কথা বলে এসো।'

রেবা একটু চিন্তা করে বলল, "Aলেট।'
‘আমিও খাব।'
‘সি গাল’ গেস্টহাউসে কর্মচারী বলতে দুজন। তারা মোমবাতির কাঁপা আলোয় আমাদের রাতের রুটি আর চিকেন তৈরির তোড়জোড় করছিল। সমুদ্রের ধারে মোমবাতি জ্বেলে রান্না করাটা একটা শিল্প। অমলেটের কথা তননে বিরক্তির সঙ্গে বনল, ‘আগে অর্ডার হয়নি, সুতরাং অমলেট মিলবে না। ডিম নেই। এখন জোয়ারের জল এসে গেছে, ডিম কিনে আনবার কোনো উপায় নেই। উপায় থাকলেও লাভ হত না। এত রাতে এখানে ডিমের দোকান খুলে কেউ বসে থাকে না।'

রেবা এই কথা শুনে দুম করে গেন রেগে।
‘ডিমের সঙ্গে সমুদ্রের জোয়ারের কী সম্পর্ক? ডিম কি সমুদ্রে পাওয়া যায়?’

আমি বললাম, ‘ছেড়ে দাও।’
রেবা জেদ দেখিয়ে বলল, 'ছাড়ব না।’'
আমি বললাম, ‘সামান্য অমলেট নিয়ে ছেলেমমনিষ কোরো না।’
রেবা আরো রেগে গেল। বলল, ‘অমলেট সামান্য হতে পারে, আমার ইচ্ছেটা সামান্য নয়। আমার মুড নষ্ট হয়ে গেল।’

আমি বললাম, ‘বাদ দাও। বেড়াতে এসে কত কী মানিয়ে নিতে হয়। তাছাড়া এটা তো ফইভস্টার হোটেল নয়। সামান্য গেস্ট হাউস। মেনে নাও। বিস্কুট আছে। খাবে?’

রেবা ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, ‘আমি তো বেড়াতে আসিনি। আমি কেন মানতে যাব?’

আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘তুমি তো এরকম কখনো কর না। অমলেটের মতো ছোট জিনিস তো দূরের কথা, জীবনের মতো বড় জিনিস নিয়েও কখনো মেজাজ হারাতে দেখিনি।'

রেবা বলন, ‘আগের রেবার সঙ্গে আজকের রের্ধ্পেক্’’ মেলাবে না। আমি তো আগে কখনো পালাইনি। আমার যু্গু ই ছচ্ছে হয়েছে, আমি অমলেট খাবই খাব।'

আমিও এবার রেগে গেলাম, ‘জেদ কেক্রে না।’
রেবা বলল, ‘বেশ করব। তুমি আালক বারণ করবার কে?’
আমি আরো রেগে গিয়ে বলন্লশ, ‘আমি তোমার কেউ নই?’
‘না, তুমি আমার কেউ ন৩।’
আমি বললাম, ‘তাহলে আমার সঙ্গে পালিয়ে এলে কেন ?’
রেবা খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'কেউ নও বলে। কেউ হলে থোড়াই পালাতাম। এবার আমার অমলেটের ব্যবস্থা করো।’

আমি মাঝসমুদ্রের দিকে তাকালাম। মনে হচ্ছে নৌকোর মতো কোনো একটা কিছু ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে। এই অন্ধকার সমুদ্রে নৌকো! জেলেনৌকো ? মায়ার মতো মনে হচ্ছে।

রেবা আমাকে বলল, ‘হাঁ করে কী দেখছ? প্রকৃতির শোভা? প্রকৃতির শোভা পরে দেখবে। যাও লোকগুলোর সঙ্গে ঝগড়া করে আমার জন্য অমলেট নিয়ে এসো। আমি কখনো সমুদ্র দেখতে দেখতে অমলেট খাইনি। আজ খাব।'

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, ‘তোমার অমলেট প্রেম দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি রেবা। বেচারিদের কাছে ডিম নেই। তুমি বরং কাল সকালে খেয়ো। র্রেকফস্টে অমলেট টোস্ট।'

রেবা এবার খানিকটা চিৎকার করেই বলন, ‘না, এখনই চাই। যেখান থেকে পারো আমাকে অমলেট দাও।’

অনেক হয়েছে, একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। অমলেট নয়, রেবার জন্য কিছু হয়েছে। কী হয়েছে? দুম করে পালিয়ে এসে এখন মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক হয়নি? যাইহোক, মেয়েটাকে শান্ত করতে হবে। আমি ঘুরে বসলাম। মুখোমুথি হলাম রেবার। সমুদ্রের আলোতেই তার চোখ দেখতে পাচ্ছি। ঢেউ মাথায় করে নিয়ে আসা ফসফরাসের কিছুটা এই ছেলেমানুষ মেয়েটাকে দিয়ে গেছে। চোখ জ্বলছে। শুধুই কি রাগ? নাকি আরো কিছু আছে?

ব্যস এই পর্যণ্তই। আর বলব না। বলiব না সেই ছিল্ল আমাদের প্রথম চুম্বন। বলব না সেই চুম্বন ছিল সমুদ্রের মডেচ্ৰুজ্টীর এবং জোয়ারের মতো তীব্র। বলব না, এরপর আমরা দর্জীব্ন হাত ধরাধরি করে নেমে গেস্টহাউসের সিঁড়ি বেয়ে ডুব দির্থ্রৌ্মি অন্ধকারের জলে। অথবা জলের অন্ধকারে। বলব না, কিছ্র বলব না, কলকাতা থেকে বৃষ্টিতে যে জামাকাপড় ভিজ্ধিষ্রে এনেছিলাম, আবারু তা ভিজিয়ে নিয়েছি। নিয়েছি সাগরজল্কে ি্বিলব না, এসব বলব না। বলব না, জলে আমাদের আলিঙ্গনের কথা। বলব না, তখন যে নোনা স্বাদ পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছি, তা শুধু সমুদ্রের নয়, ছিল আমাদের শরীরেরও। আর বলব না। শুধু এইটুকু বলে রাখি, রাতে বালুকণা পাতা বিছানায় শুয়ে রেবা হেসে বলেছিল, ‘সাগরবাবুকে কেমন জব্দ করলাম?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘জব্দ ! কখন ?’
রেবা আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, ‘ওই যে, অমলেট।’ অমলেট! আমি আরো অবাক হলাম। প্রায় উঠে বসি আর কী। রেবা জড়িয়ে ধরে জোর করে তইয়ে দিল ফের। আমার বুকের ওপর চিবুক রেখে, হাতের আঙুন দিয়ে থুতনি ছুঁয়ে বলল, ‘অমলেট নিয়ে রাগারাগি না করলে তুমি এইভাবে রিঅ্যাi্ট করতে ? চাইতে আমাকে

শান্ত করতে ? আমি আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলাম, একটা ঝগড়া পাকাব। হাতের কাছে যা পাব তা-ই নিয়ে ঝগড়া। অমলেট পেয়ে তাকেই চেপে ধরেছি, যদি তিমি মাছ পেতাম তা-ই ধরতাম। চিৎকারটিৎকার করে একশা কাণ বাধাতাম। নইলে তুমি আমাকে অমন করে আদর করতে ?’

রেবা কঠিন ধরনের মেয়ে। সিরিয়াস। আজ সে তার পোশাকের মতোই যাবতীয় কাঠিন্য ছুঁড়ে ফেনে দিয়েছে। আজ সে কিশোরীর মতো উচ্ছল, বালিকার মতো চঞ্চল। সমুদ্রের কাছে এলে কি এমনটাই হয়? সবাই খানিকটা সমুদ্রই হয়ে যায়? উত্তাল ঢেউ তার সব অহংকার সরিয়ে রেখে যেমন তীরে এসে লুটিয়ে পড়ে ?

বাইরে সমুদ্র কথা বলছে। ঢেউয়ের সঙ্গে, তীরের সঙ্গে। আমি রেবার দিকে ঘন হয়ে যাই। শিবনাথদা আমকে যে কজের দায়িত্ব দিয়েছে মাথা থেকে সেটা যে কখন ভ্যানিশ হয়ে গেছে মনেও পড়ে না। ভুলে গিয়েছি মন্মথ, মালঞ্চমালাকেও।

## উনিশ

বড়মামা ধরনের মানুষদের চেহারা কেমন হয়? বয়স হবে মিনিমাম বাষট্টি থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে। গায়ের রং কালো। বুকে পিঠে বড় বড় লোম। মাথায় টাক। মুখটা ভ্যাটকানো। থলথলে চেহারায় লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে বসে থাকবে। সবসময়েই ‘স্নান করতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, স্নান করতে দেরি হয়ে যাচ্ছে’ ধরনের একটা ভাব। সে সকালেই হোক, আর বিকেলেই হোক। বড়মামাদের স্নানের ব্যাপারে কোনো অবসেশন থাকে?

লিডার বড়মামা একেবারে উলটে।। ছিপছিপে চেহারা। মাথাভর্তি কাঁচাপাকা চুল। ধবধবে সাদা, মাড় ভাঙা পায়জামা পাঝ্জারিচিতুতিন ঘন ঘন খেয়াল করছেন পায়জামা, পাঞ্জবির ভাঁজ ঠিক आফ্ছে কিনা। যেন পায়জামা পাঞ্জাবির ভাঁজই জীবনে সবথেকে अব্র্রিপূর্ণ সাবজেক্ট। কথার ফাঁকে ফাঁকে দুহাতে আঙুল দিয়ে ভাঁজ (Gl大न টেনে নিচ্ছেন। ও আর একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। ওর্ধিজ্রিনাল বড়মামার মুখ হয় ভ্যাটকানো, নেতা বড়মামার মুখ হাস্টি ক্রিসি।

শিবনাথদা বলেছিল, বড়মমার ঠিকানা জানতে হয় না। পাড়ায় ঢুকে যে বাড়ির সামনে লোকের ভিড় দেখা যাবে, বুঝতে হবে সেটাই বড়মামার অফিস। সত্যি তা-ই। ঘরে, বাইরে প্রচুর লোক। সিঁড়িতেও নানা বয়েসের অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ দর্শনপ্রার্থী, কেউ নেতার আমচা চামচা, কাউকে আবার দেথে মনে হচ্ছে, এমনিই এসেছে। সকাল বিকেল নেতার কাছে ঢুঁ মারা অভ্যেসের মতো হয়ে গেছে। আমাদের দেশের মানুষ দুধরনের লোককে সবথেকে বিশ্বাস করে। তাদের কাছে ঘুরঘুর করে সবথেকে বেশি। ‘নেতা’ লোক আর ‘বাবা’ লোক। বিভিন্ন দলের নেতার মতো, বিভিন্ন ধরনের বাবা। সত্য বাবা, মিথ্যা বাবা, কাঠি বাবা, লাঠি বাবা, অমৃতবাবা, বিষবাবা। নেতা

এবং বাবা এই দুই ধরনের লোকেরই একদিকে অভিমুখ। ‘নেতা’ হতে না পারলে ‘বাবা’, অথবা ‘বাবা’ হতে হতে ‘নেতা’। নেতা দেয় প্রতিশ্রুতি, বাবা দেয় আশীর্বাদ। দুটোই মূলত ধাষ্য!। এই ধাপ্রাবাজির কথা মানুষ যে একেবারে জানে না এমনটা নয়। জানে। তবু একবার করে দর্শন না হলে মন ভরে না। নেতা এবং বাবায় বিশ্ষাস ভারতীয়দের জিনের মধ্যে ঢুকে আছে। বহাবার ঠকলেও তা জিন থেকে বের করা যাবে না।

বড়মামা নেতার বেলাতেও কি তাই ঘটেছে? সেই কারণেই এত ভিড় ? তা-ই হবে।

আমি ভিড় ঠেলে ঘরে সেঁধিয়ে গেলাম। একপাশে একটা কাঠের চেয়ার। চেয়ারের গায়ে একটা সাদা বড় তোয়ালে। তাতে হেলান দিয়ে বসে আছেন যে মানুষটি তিনিই যে বড়মামা বুঝতে অসুবিধে হয় না। বড়মামার গলায় ঘিয়ে রঙের কলার। স্পন্ডেলাইটিসের ত্যথা হলে পরতে হয়। কলারের কারনে বড়মামা বিশেষ এপাশ (ুষীশি করতে পারছেন না। যখন কাউকে দেখতে চাইছেন শপ্লীর্র্রর অনেকটাই ঘোরাতে হচ্ছে। একশো ছাব্বিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্টের্জে শাড় বেঁকিয়ে তিনি আমাকে দরজার গোড়ায় দেখতে পেলেনy ফম মনকে শক্ত করে ঢোক গিলে বললাম, ‘শিবনাথদা পাঠিত্রেী’’’

নেতামশাই আবার তাঁর ঘি্কিরিখুরিয়ে কাকে একটা ইশারা দিলেন। কোনো চ্যালাচামুণ্ড হবে। ঘরের কোনার দিকে একটা ধুমসো প্যাটার্নের লোক মোড়ার ওপর বসে ছিল। সেই চ্যালা লোক এগিয়ে গিয়ে তাকে ঘাড় ধরে তুলে দিল। তারপর আমাকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে বসিয়ে দিল সেখানে। কাউকে ঘাড় ধরে তুলে দেওয়া মানে সরাসরি অপমান করা। ততে বড় ধরনের আপত্তি না করুক, মুখ বেজার হয়ে যাওয়ার কথা। হমদোর সেরকম কিছুই হল না। উলটে আমার দিকে তাকিয়ে গদগদ ভঙ্গিতে বুকে হাত দিল। আজকাল আর হাতজোড় করে প্রণাম হয় না। ডান হাত দিয়ে বাঁদিকের বুকে একটা হাত ঠেকানেই প্রণাম হয়ে যায়। ভাল সিস্টেম। দুহাত জোড় করা মানে দুটো হাতকেই ফ্রি থাকতে হবে। তাছাড়া যে কাজ এক হাতে হয় সেকাজ দুহাতে করতে হবে তার কী মানে? এরপর একটা দিন

আসবে, যখন দুটো হাতই অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে পা দিয়েই প্রণমের কাজ হয়ে যাবে। আমরা যাকে এখন ‘লাথি’ বলি, একদিন সেটটই হবে ‘ভক্তি শ্রদ্ণী’র প্রকাশ। ঢুকে এক লাথি, বেরোনোর সময় এক লাথি। তার মানে ঢুকতে প্রণাম, বেরোতে প্রণাম। আমার ধারণা এই সিস্টেম কোথাও কোথাও চালু হয়ে গেছে। নইলে মানুষ কোনো কোনো লাথি খেয়ে খুশি হয় কেন ?

যাক, আমি মোড়ায় বসে টানা একঘণ্টা বড়মামার এজলাস শুনলাম। হরেক বিষয়। নেতার কাছে যে এতরকমের আবেদন নিবেদন আসে আমার ধারণার মধ্যে ছিল না! আমি মুঞ্ধ! নেতাদের ধৈর্य সম্পর্কে আমার কোনো পুর্ব অভিষ্ঞতা ছিল না। এই প্রথম হল। শুধু আবেদন নিবেদন নয়, সেইসঙ্গে ‘বড়মামা’র সমাধান। সমাধানের সময় ট্যাংরা নামে এক ফিনফিনে যুবককে ড়েকে আবেদনকারীর কথা ভেরিফাই করিয়ে নিচ্ছিলেন। এই যুবকই আমাকে মোড্র্যু বসবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। নেতার এজলাস চমকপ্রদ! ব়্্য়িকটা নমুনা দিই—

আবেদনকারী এক : বড়মামা, আমাব্রুছিলেটা বেকার বসে আছে...একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিন।

বড়মামা : চাকরি কি আমার ব্সুধ্ষির লেবুগাছ? টুক করে ছিঁড়ে তোমাকে দিয়ে বলব, যাও ছেলেকে শ্রবত করে খাইয়ে দাও ?

আবেদনকারী এক : আপনি ছাড়া উপায় নেই।
বড়মামা : এখন বলছ আমি ছাড়া উপায় নেই, কাল ক্ষমতা পড়তি থাকলে সোজা চলে যাবে নতুন যে ক্ষমতায় আসবে তার কাছে। আমার নামে দশটা খিস্তি দেবে। পাবলিক শালা হারামির জাত। বল জাত কিনা? বল, বল, বল।

আবেদনকারী এক : অবশ্যই হারামির জাত বড়মামা।
বড়মামা : গুড। ট্যাংরা এই কাকার কাছ থেকে ছেলের একটা বায়োডাটা নিয়ে রাখ। আর ওকে পরশ্,, না পরশু নয়, নেক্সট বুধবার আসতে বল।

আবেদনকারী দুই : বড়মামা, এবার তো পাড়া ছাড়তে হবে।

বড়মামা কেন? পাড়া ছাড়তে হবে কেন? তোমার ইয়েতে আবার কে. হুলো দিল ?

আবেদনকারী দুই ইয়েতে দেয়নি, পাশের বাড়িতে একটা হুলো পুষেছে বড়মামা।

বড়মামা : হুলো মানে! ন’পাড়ার গুল্ডাটা? যেটা রাতদিন মাল .খেয়ে পড়ে থাকে আর মেয়েছেলে করে?

আবেদনকারী দুই না না, গুণ্ডা মত্তান মাতাল নয়। এটা বড়মামা ওরিজিনাল বিড়াল। পাশের বাড়িতে পুষেছে। রাতদিন বেটা ম্যাও ম্যাও করে আমদের জ্বালিয়ে মারছে। ভোরে বউ গলা সাধতে পারছে না, বেলায় মেয়ে পরীক্ষার পড়া করতে পারছে না, রাতে আমি ঘুম্মেতে পারছি না।

বড়মামা : পাশের বাড়ির সঙ্গে কথা বলেছ?
আবেদনকারী দুই বলেছি। বলছে, হুলো বিড়ালের জন্য এখনো কোনো সাইলেন্সার আবিক্কার হয়নি। হলে র্ब্রুষ্) লাগিয়ে দেবে। এত বড় শুয়ারের বাচ্চা।
 হলে তুয়োর পুষত, বিড়াল নয়। যাক, ট্যাংর্র্পে দাদার বাড়িতে ভোট ক-টা?

বড়মামা : লাস্ট ইলেকশনে আমদের ক-টা পড়েছে?
ট্যাংরা : ছ-টা। দাদার গিন্নি শুধু দেননি। উনি আমাদের পছন্দ করেন না।

আবেদনকারী দুই : না না একথা ঠিক নয়, একথা ঠিক নয়...
বড়মামা : আপনি চুপ করুন। একদম চুপ করুন। ট্যাংরা, খবর ठिক?

ট্যাংরা : পাকা খবর বড়মামা।
বড়মামা আচ্ছা, এবার বিড়ালবাড়ি। বিড়ালবাড়িতে ভোট ক-টা?

ট্যাংরা : চারটে।
বড়মামা : আমাদের ক-টা?

ট্যাংরা : লাস্ট ইলেকশনে তিনটে পেয়েছি।
বড়মামা : গুড। ওই বাড়িতে লোক পাঠাও। বলে এসো, এবার থেকে ওদের হ্লো শুধু ভোরবেলা ডাকবে। যে টাইমে বউদি গলা সাধবে তুধু ওই টাইমে। বাঁকি সময় ডাকলে বিপদ আছে। নেক্সট।

আবেদনকারী তিন : বড়মামা, আমার মেয়ে পালিয়েছে।
বড়মামা : বিয়ে করে?
আবেদনকারী তিন : না বিয়ে করে নয়, বিয়ে করবে বলে পালিয়েছে।

বড়মামা : মেয়ের বয়স কত?
আবেদনকারী তিন মোটে উনিশ। পুরো উনিশ নয়। এগারোদিন বাকি আছে।

বড়মামা : ছেলের নাম কী?
আবেদনকারী তিন : ছেলের নাম বাতাস।"
 কেন?

আবেদনকারী তিন : ছেলে কিছু করে রু বিরাট অপোগণ্ড। গায়ে হাওয়া বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

বড়মামা : বাতাস নাম, গায়ে বাতাस্লিগিয়ে তো ঘুরবেই। নাম জল দিয়ে হলে গায়ে জল দিয়ে ঘুরত্ত

আবেদনকারী তিন : সেটা কথা নয় বড়মামা, কথা হল, ওই বদ ছেলে আপনার অপনেন্ট। আমি ভিথিরির সঙ্গেও মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি আছি, কিন্তু আপনার বিরোধিতা মেনে নেব না। আমি আপনার দলে বড়মামা। আপনার দলে...।

বড়মামা : কথা সত্যি না মিথ্যে?
আবেদনকারী তিন : সত্যি। দিব্যি গেলে বলছি। বদটাকে ধরতে পারলে হাত পা ছিঁড়ে দেব!

বড়মামা : ট্যাংরা, ঘটনা সত্যি?
ট্যাংরা : হাফ সত্যি বড়মামা, ওই ছেলে আগে অপনেন্টে ছিল। মেয়ে নিয়ে পালানোর পর আমাদের দিকে এসেছে।

বড়মামা : ঠিক আছে। ওকে হাফ শাস্তি দাও। ওই মেয়েকে

বিয়ে করে আজই বাড়ি ফিরিয়ে দিতে বল। जারপর চাকরিবাকরি পেলে আবার যাবে। তার আগে যদি ওই বাড়ির ধারেকাছে হারামজাদাকে দেখতে পাও ন্যাম্পপোস্টে বেঁধে রাখবে। নেষ্ৰট।

এত দ্রুত এতগুো সমস্যা এবং সমাধান আমি আগে কথনো দেখিনি। মুभ্ধ না হয়ে থাকা यায়?

ঘন্টাখানেক এরকম চলবার পর, বড়মামা কী একটা ইশারা দিলেন। ট্যাংরা নামের যুবকটি চিৎকার করে উঠন।
‘ক্নিয়ার ক্লিয়ার, পাতলা, পাত্না।
চিৎকরের সময় ডান হাতটা তুলে ট্যাংরা দরজার দিকে নাড়তে নাগল পতাকার মতে।। যেন বাতাস করছে। যারা ভিড় করেছিল তারা কथা না বাড়িয়ে এক এক করে ঘর ছেড়ে বেরিয়েও যেতে নাগল লঙ্ষ্পী ছেলেমেয়ের মতো। আমি আবার অবাক হনাম। বড়মামার ভাগ্নে ভাগ্গিরা থুবই শৃখ্খলাপরায়ণ তো। ঘর «াঁকা হতে বড়মামা আমাকে গতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। এমনি উঠব্টে ীচ্ছিলাম,
 গেনাম। সেই মোড়া সবে বড়মামার চেয়ারেক্কস্টিনেে পেতে বসতে यাচ্ছি, তখনই এক্টা হাড় হিম করা ঘটনা প্রা৫্।

বছর কুড়ি-একুশের এক তরুণক্রেফিখ় ধরে বড়মামার সামনে এনে দাঁড় করাল ট্যাংরা। ছেলেটি বৃশিপ্পাতার মতো কাঁপছে।

কলার পরা ঘাড় তুলে বড়মামা বিরক্ত গলায় বললেন, ‘এ৷ি কে?'
‘বিও।এক নম্বর রেলগেটে থাকে।’
বড়মামা আরো বিরক্ত গলায় বললেন, ‘থাকে তো আমি কী কর্য ? আমি একটা জরুরি কাজে বসেছ্,ি, এই ভদ্রলোক কতত্ষণ বসে আছেন দেখছ না?’

বড়মামার বিরক্তি ট্যাররা গায়ে মাথন না। বলन, ‘বিঔকে বারবার বলা সজ্大্জে কালেকশন জমা দিচ্ছে না।'

বড়মামা শাষ্ত গলায় বললেন, ‘কালেকশন? পার্টি ফাডের ถाँमा?

ট্যাংরা বলন, ‘বাজারের টাকা কালেক্ট করে। কথা আছে

রোজকার তোলা রোজ জমা করতে হবে। একমাস হয়ে গেল, একটা পয়সাও ঠেকায়নি। লালু বলতে গেলে তাকে দলবল জুটিয়ে মারধর করেছে।'

ছেলেটি হাতজোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ‘আর হবে না বড়মামা। আমাকে ছেড়ে দিন।'

বড়মামা কষ্ট করে ঘাড় ঘুরিয়ে নরম গলায় বললেন, ‘টাকা দিসনি কেন ? টাকা না দিলে পার্টি চলবে কী করে বাবা ?'

ছেলেটি এবার প্রায় কেঁদে ফেলল।
‘বাবার অসুখ। হাসপাতালে টাকা খরচ করে ফেলেছি। যেখান থেকে পারি জোগাড় করে দেব। দুটো দিন সময় দিন।’

ছেলেটিকে সম্পৃর্ণ অস্বীকার করে বড়মামা ট্যাংরার দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'ওর সঙ্গে কথা বলেছিস ?’
‘বলেছি।’
‘গুড। কী অপশন দিচ্ছে?’
ট্যাংরা জিব দিয়ে ঠোট চেটে বলল, 'বলছে, *NKুত।'
বড়মামা ঠাণা এবং নীচু গলায় বললেন, ব্ব্রহিলে তা-ই কর। বাঁ হাতটা ভেঙে এবারের মতো ছেড়ে দে। বৃক্কি কম, ওর কথাও তো শুনতে হবে। যা নিয়ে যা। আর বিরাঞ্ঞ ক্কিরিস না। বাপরে, ঘাড়ে ব্যथा।'

অন্যের হাড় ভাঙার অর্ডার দিয়ে নিজের হাড় নিয়ে কাতর হয়ে উঠলেন বড়মামা। স্পড্ডেলাইটিসের ব্যথা। আমার হাড়ের কোনো সমস্যা না থাকলেও এক নম্বর গেটের বিশুর ঘটনায় আমি খানিকটা হতচকিত। নিজেকে সামলাতে সময় লাগল। শিবনাথদা তাহলে মিথ্যে ভয় দেখায়নি। বড়মামা সত্তিই মটামট হাড় ভেঙে দেয়!

यদিও আমি হাড় ভাঙার ভয়ে এখানে আসিনি। আমি এসেছি অন্য কারণে। সেদিন শিবনাথদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভেবেছিলাম সত্যি সত্যি কলকাতা থেকে কদিনের জন্য পালিয়ে যাব। পালিয়ে যাবার অভ্যেস আমার আছে। যাতে চাকরিবাকরির জালে জড়িয়ে না পড়ি তার জন্য আগে কতবার পালিয়েছি। আর এই কাজে তো পালাবই। আমিও তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম। মাঝখানে রেবা এসে পড়ায়

সব গোলমাল হয়ে গেল। ওর সঙ্গে পালাতে হল। তবে সে তো আলাদা পালানো। সেই পালানো হল সব ছেড়েছুড়ে রেবার কাছে পালিয়ে যাওয়া।

কাল রেবা লামডিং ফিরে গেছে। আমি তাকে স্টেশনে তুলতে গিয়েছিলাম এবং ঠিক করে রেখেছিলাম আবার পালাব। এবার পালাব শিবনাথদার কারণে। পরওু শিবনাথদা আবার যোগাযোগ করেছিল।
‘কীরে সাগর, তুই বড়মামার ওথানে যাসনি! তোর এত সাহস! তুই এত বড় খাচাকাও!’

খাচাকা! নতুন শব্দ। আমি নোট করে নিলাম।
‘শিবনাথদা, এমারজেন্সি কাজে আটকে পড়েছিলাম। ক-দিনের জন্য বাইরে যেতে হয়েছিল।’

শিবনাথদা হিমশীতল গলায় বলল, ‘তুই কি চিরকালের জন্য বাইরে থাকতে চাস সাগর? বড়মামার সঙ্গে বিট্রে করে কেউ এই শহরে থাকতে পারে না। সে যে কত বড় ফতরহাক ুুরির কোনো ধারণা নেই। আমি থবর পেয়েছি, সাগরকে (ুৌস্টে তুলে ফেলেছে।'

ফতরহাক মানে ? খতরনাক? আমি বন্ধ্টিম, ‘কোন লিস্টে!’
‘যে কাজের জন্য তোকে সে চাই্জে
আমি কাঁদো কাঁদো গলায় বলক্কি⿵冂, ‘‘শিবনাথদা, পালিয়ে গেলে বাঁচব?’

শিবনাথদা শান্ত ভঙ্গিতে বলল, 'মনে হয় না। বড়মামার হাত খুব বড়। তবে ট্রাই নিয়ে দেখতে পারিস।’

এরপরই আমি ফের কেটে পড়বার প্ল্যান করি। রেবার ট্রেন ছাড়বে আমিও আরেক ট্রেনে উঠব। রেবার সঙ্গে লামডিং চলে যাবার কথা যে একেবারে ভাবিনি এমন নয়। শিবনাথদার কথা উল্লেখ না করেই তাকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম।
‘তোমার ওখানে ক-দিন বেড়িয়ে এলে কেমন হয়।’
রেবা কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘খুব খারাপ হয়। আমার ওটা কাজের জায়গা। বেড়ানোর নয়।’

আমি মলিন হেসে বললাম, ‘আহা, তোমার কাজে তো আর


১৭৬

বিরক্ত করব না। নিজের মতো ঘুরব, ফিরব। রেস্ট নেব আর কী!’
রেবা এবার তুধু কটমট করে তাকাল না, ক্টমট করে কথাও বলল!
‘বनছি তো না। তোমার রেস্টের কোো প্রয়োজন নেই। তোমাকে যেন লামডিং-এর ধারেকাছে না দেথি’

এরপর আর ঝুঁকি নেওয়া যায় না। রেবা আনপ্রেডিকটেবল। পালাতে গির্যে সমুদ্রের কাছে যে রেবাকে পের্যেছ্ তার ছিটেটেেঁটটও যে এখন পাওয়া যাবে না আমি জানি। সেই কারণেই সে রহস্যময়ী। এত সুন্দর।

রেবার ష্রেন ছেড়ে দেবার পর আমি হাওড়া স্টেশনে ইতত্তত খানিকক্ষণ ঘুরনাম। শিবনাথদার বড়মামা কত ভয়ংকর জানি না, তবে কলকাতা ছেড়ে যে কয়েকদিনের জন্য পালাতে হবে তাতে কোো সন্দেহ নেই। নইলে শিবনাথদাই ছাড়বে না। কিস্ুু কোথায় যাব? সেদিনকার মতো বেকোেো গাড়িতে উঠে বসলে কেমন্ত্ত্যে? মন্দ হয়
 ভেঙে উঠে বে অচেনা, অজানা স্টেশন দেখব্লেশ্ পড়ব সেখানেই।
 রেলস্টেশন দেখেছিলাম। এবার দেখব ন্কে্রি’ রেলস্টেশন। তার আগে
 বার্গার? আচ্ছ, অমনেট খেলে কেমন হয়? রেবার সেই ঝগডুটট অমলেট? নিজের মনেই হেসে ফেনলাম। রেবা চলে গেছে, অমলেটটা রেথে গেছে। ঠিক আছে তা-ই হোক। অমলেট ভোজন করে আবার পালানোর জন্য প্রস্তুত ইই। সেই অমনেটের পিছনে ছিন রেবার ভালবাসার ফन্দি। এই অমলেটের পিছনে নেত বড়মামার হাড়ভাঙার ভয়। কিস্তু অমলোট খাব কোথায়? স্টেশনের ভিতর কোনো ঝাঁ চকচকে রেস্মুরেল্টে? আজকান রেলস্টেশনগুোতে অনেক খাওয়ার জায়গা হয়েছে। আগে ছিন না। না, দামি জায়গায় ঢেকবার ক্মতা আমার নেই। গরম রুটি, ছতুর নেচি, ঘুগনি, অমলেটের মতো খাবার দামি জায়গায় থেয়ে মজাও নেই। আমি স্টেশন থেকে বেরির্যে উনটো দিকের ঝুপড়ি রেসুরেরেন্টে ঢুকনাম।

## তারপরে ঘটনাটা জমজমাট।

ব্যাপারটা কী! অমলেট ঘিরে একটা না একটা ঝামেলা আমার পিছু ছাড়ছে না যে! *

আমর পালানো হল না। সোজা চলে এসেছি বড়মামার দরবারে। আমার ঘোর ভাঙিয়ে বড়মামা বললেন, ‘আপনি সাগর ?’

আমি একটু থেমে আমতা আমতা করে বললাম, ‘না, আমি সাগর নই।'

কথাটা বলেই বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। বড়মামা অ্যান্ড কোম্পানি মিথ্যেটা ধরে ফেলবে না তো?


## কুড়ি

বড়মামা হালকা চমকে উঠলেন। কলার পরা গলা তুলে তাকালেন দরজার কছে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাংরার দিকে। ট্যাংরাকে আমার ভয়। অনেকক্ষণ থেকে দেখছি, ছোকরা সবার হাঁড়ির খবর জানে। আমারটাও জানে নাকি?

বড়মামা ভুরু কুঁচকে বললেন, ‘সাগর কোথায় ?’
আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, ‘আছে। বাইরে আছে।’
'তুমি কে?'
আমি হাসিমুখ করে বললাম, ‘আমি সাগরের ম্যানেজার। তার যাবতীয় কাজকর্ম দেথি।'
‘সাগর কাজ করে! শিবনাথ যে বলল, কাজকর্ম কিষ্\}রে না হাবাগোবা লোক।'

আমি হাসিমুখ মেইনটেইন করে বললাম, ‘হষষ্যুই হাবাগোবা। তবে একেবারে কাজ করে না এটা ঠিক নয়। ক্লু心ি না করলে বড়মামা চলবে কী করে ?'

আমার ‘বড়মামা’ সন্বোধনে স্ত্ষীত একধরনের আন্তরিকতা ছিল। নেতা খুশি হলেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'তা ম্যানেজারবাবু, তুমি কি জানো, সাগরকে আমার কেন দরকার ?’

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'জানি বড়মামা। আমাকে তো জানতে হবেই। আপনি ফুলপুর গ্রামের উপনির্বাচনের জন্য একজন প্রার্থীর থোঁজ করছিলেন। ক্যান্ডিডেট। সে সরাসরি আপনাদের দলের কেউ হবে না, কিক্তু আপনার দলের হয়েই দাঁড়াবে। আপনি আপনার দলের লোকদের পুরো বিশ্বাস করেন না বলেই অন্য লোক থুঁজছেন।’

বড়মামা কড়া চোথে তাকিয়ে বললেন, ‘এত কথা তোমাকে কে বলেছে? শিবনাথ?'

আমি বললাম, ‘না সবটা কেউ বলেনি। খানিকটা বলেছে। খানিকটা আমি বুঝে নিয়েছি। ম্যানেজার মানুষ, না বলা কথাও বুঝতে হয়। শিবনাথদা আমক্কে বলেছিল, ভোটে দাঁড়াবার জন্য একজন লোক চাই। আপনি যে দলের লোকদের বিশ্ধাস করেন না সেটা বলেনি। ওটা আমার বুঝে নেওয়া। বড় নেতা হওয়ার ফার্স্ট ক্রাইটিরিয়া নিজের দলকে বিশ্ধাস না করা।'

কথা শেষ করে আমি একটু হাসলাম। এই লোকের বিশ্ধাসের মধ্যে ঢুকতে হবে। ক্ষমতাবান লোকের বিশ্ধাসভাজন হওয়ার একমাত্র উপায় তার দুর্বলতা বলে দেওয়া। এটা একধরনের হালকা ভয় দেখানোও বটে।

বড়মমমা একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, ‘তুমি একটু বেশি বোঝ দেখছি।'

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, ‘এতদিন্ন সাগর স্যারের মতো পাগলা ভিখিরি টাইপ মানুষের ম্যানেজারি করছি এটুক্রুবুষিতে তো হবে। যাক আপনি শিবনাথদার কাছে একজন ऊไবাগোবা লোক চেয়েছিলেন। যে ভোটে নিজে জিতলেও পুরোপ্রিআআপার কন্ট্রোলে থাকবে। আপনি যা বলবেন তা-ই করবে। য়োরারণ করবেন তা করবে না। সে হবে আপনার পুতুল। মেরুদণ জ্রেড়িপুতুল। আপনাদের দলে এরকম লোকের অভাব নেই। আপনি একজন নতুন মুখ চেয়েছেন। পত্রপত্রিকায় থাকে না—ভোটের নতুন মুথ: ওইরকম।'

বড়মামার নাকের পাটা অল্প ফুলছে। চোথের পাতাও কাঁপছে। রাগের লক্ষণ। নেতারা রাগলে এরকমই হয়। আর একটু অপমান করলে কান লাল হয়ে যাবে।
‘বড়মামা, শিবনাথদা এরপরই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে সাগর স্যারকে চাইলেন। শিবনাথদা ঠিকই বেছেছেন। সাগর স্যার একজন হাবাগোবা প্যাটার্নের ভোলেভানা ভিথিরি মানুষ। অলস, অকর্মণ্য টাইপ। সেটাই ভাল। ইলেকশনে যত অকর্মণ্যরা জয়যুক্ত হয় তত দেশের পক্ষে ভাল। বড়মামা, আমি সাগর স্যারের ম্যানেজারি করি বলে বলছি না, রাজনীতিতে তাঁর মতো মানুষ পাওয়া একটা বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়।’

বড়মমার কান কি অল্প লাল হয়েছে? মনে হয় হয়েছে। জানলা দিয়ে আলো পড়েছে বলে পুরোটা দেখতে পাচ্ছি না। তিনি ঘাড় নাড়লেন। ঘাড়ের ব্যথা কমে গেছে।
'কার সৌভাগ্য?'
আমি গদগদ গলায় বললাম, ‘দেশবাসীর সৌভাগ্য। আপনি যদি সাগর স্যারকে ভোটে-টোটে জিতিয়ে নিজের কবজায় বেঁষে রাথতে পারেন, এই মানুষ রাজনীতিতে একদিন অ্যাসেট হবে। একটাই দোষ।'

বড়মামার ভুরু আরো গভীর হন।
'কী দোষ?'
‘উনি চুরি-টুরি করতে পারেন না। সততার কারণে নয়, পরিশ্রমের কারণে। চুরি করতেও তো নড়াচড়া করতে হয়। হয় না? ওতে উনি রাজি নন। আমি যখন বললাম, রাজনীতিতে ঢুকনে ও চিন্তা থাকবে না, হাতের কাছে চোরাই মাল প্ৗৗছে যাবে ত্খন উনি খানিকটা নিমরাজি মতো হয়েছেন। বাকিটা আপনি বুদ্গুনি’’

বড়মামা বলল, 'ওই লোকের চলে কী করে ? ’’’
'মূলত বিশ্রামে।'
‘তোমাকে মাইনে-টাইনে দেয় ? নাকিকিিিটি খাটায়।'
আমি অভিমানভরা গলায় বললামা (৩ইটট তো ঝামেলা। বিনি পয়সায় কত সার্ভিস দেব ? বলুন ক(খ) দেব ? আমার তো ঘর সংসার আছে নাকি। সেই কারণেই তো শিবনাথদা প্রস্তাব দিতেই লুফে নিলাম। পলিটিক্সে ঢুকে আমার স্যার চুরি-টুরি यদি থানিকটা শিখে নিতে পারে...তাহলে আমারও ভবিষ্যৎ নিয়ে আর চিষ্তা থাকে না।'

বড়মামা এবার সোজা হয়ে বসলেন। ভারী গলায় বললেন, ‘অনেক বকলে। তোমার স্যারটি কোথায় ?’

আমি উঠে দাঁড়ালাম। হাত কচনে বলনাম, ‘বাইরের চায়ের দোকানে অপেক্ষ্া করছে। यদি অনুমতি দেন ডেকে আনি। একটাই কথা, বসের ছেঁড়া ময়না পোশাক দেখে চমকে উঠবেন না। মানুষটটই ওরকম। 《াঁ চকচকে সাজগোজের ধার ধারে না। দেখনে মনে হয় ওরিজিনাল ভিথিরি।

বড়মামা খানিকক্ষণ চूপ করে রইলেন। ওর মুখ বলছে,

রাগলেও আমকে বিশ্বাস করছেন। বিড়বিড় করে বললেন, ‘ভিথিরির সাজই ভাল। মানুষ গরিব মানুষের সাজে ভড়কি খায়। যাও ডেকে আনো।'

কথা শেষ করে বড়মামা চোখের ইশারা করলেন। সেই ইশারায় ঘর থেকে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এল ট্যাংরাও। বুঝতে পারছি সে আমার পাহারাদার।

বড়মমার বাড়ির রোয়াকে মলিনবেশে রোগাভোগা চেহারার যে মানুষটা শুয়ে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে তাকে খানিক আগে আমি হাওড়া স্টেশনের ঝুপড়ি রেস্টুরেন্ট থেকে উদ্ধার করে এনেছি। ছাঁ, উদ্ধারই বটে। একজন সত্যি ভিখিরি। খিদের মুখে গাদাখানেক পাঁউরুটি, এক প্নেট আলুরদম খেয়ে দোকানিকে দাতত বের করে বলেছে, 'পয়সা নেই।' পারফেক্ট হারামজাদা। দোকানদারের নির্দেশে প্রথমে তাকে জামাকাপড় খুলে তল্লাশি চালানো হয়। ভিখিরিও গোপন কোঁচড়ে কিছু পয়সা লুকিয়ে রাখে। এই লোকের কোঁডুীিকি কিছ্
 আলুরদম খাওয়ার শাস্তি। দোকানের কর্মচারীজ্ত্ত্স্সম্তবত ইচ্ছে ছিল, পেটের খাবার বমি করে বের করে নেবে। ৷ৃকীকম একটা সময় আমি ভিতরে ঢুকি এবং লোকটাকে. উদ্ধার ক্ষ্ণি ম্ঘটটন শুনে দোকানদারকে পয়সা মেটই। ভিথিরি মানুষটির ক্রে কেরেঁড়া পায়জামা, জামা পরে। হাতের তেলো দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মোছে। আমি তাকে আমার পাশে চেয়ারে বসাই। কর্মচারীদের এই আপ্যায়নে আপত্তি ছিল। আমি সেই আপত্তি অগ্রাহ্য করি। ভিখিরি মানুষ খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। তার মনের জোর দেখে অবাক रই।
'পয়সা নৌই তো কী করব ? খিদে পেলে খাব না ?'
আমি বলি, ‘অবশ্যই খাবে।’
'খাব বললেই হবে না। কেমন করে খাব সেটা তো ভাবতে হবে। ভাবতে হবে কিনা ?'

আমি বলি, ‘অবশ্যই ভাবতে হবে।’
ভিথিরি মানুষ বলল, ‘ভেবেচিন্তে দেখলাম চেয়ে খাওয়াটা

সবথেকে ভাল। তা－ই খেলাম। এবার ওরা পয়সা চাইলে। আমি বললাম পয়সা তো নেই। তখন মারধর তুু করলে। কী মুশকিল！ আমি তো চুরি করে খাইনি। আমার কী অন্যায়？আমি তো কোনো খারাপ কাজ করিনি। খিদে পেলে খাওয়াটা খারাপ কাজ ？’

আমি বললাম，‘কোনো খারাপ কাজ নয়। ঘুম পেলে ঘুমোবে， খিদে পেলে খাবে এর মধ্যে অন্যায়ের কী আছে！পাখিরও এই অধিকার আছে，মানুষের থাকবে না কেন ？তুমি আর কিছু খাবে ？＇
‘হাঁ，খাব।＇
কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আমি অমলেটের অর্ডার দিলাম। মনে হয় অমলেটট থেকে বেরোতে পারছি না। ভিখিরি মানুষ সেই অমলেট গভীর আগ্রহ নিয়ে খেল। মনে হল，বহু বহু বছর বাদে অথবা জীবনে এই প্রথম সে অমলেট খাচ্ছে। আমি সেই খাওয়া দেখলাম। লুকিয়ে চোখ মুছে নিজ্রেকে ধমক দিলাম，ছিঃ：সাগরকে কাঁদতে নেই।
‘এবার বলেন কী করতে হবে।＇
আমি হেসে বললাম，‘কী করতে হবে সাকু？’’
‘বাঃ আপনি আমার জন্য এত কররল⿵冂八⿸尸一，আমি আপনার জন্য কিছু করব না। মালপত্র কী আছে দিন（টvive তুলে দিয়ে আসি।＇

‘তা বললে হবে কেন ？আপনি না থাকলে এরা আমায় মেরে আধমরা করে দিত। মানুষ গরিব মানুষকে মারতে খুব ভালবাসে，আর বড়লোকদের তেলায়। আপনি যা বলবেন তা－ই করব।’

আমার মাথায় বিদ্যুৎ চমকাল！আচ্ছা，বড়মামার কাছে যদি একে निয়ে যাই？

বললাম，‘তোমার নাম কী？’
‘কেনো নাম নেই। ভিথিরির আবার নাম কী！লোকে যখন যে নামে ডাকে।’

নাম নেই！আমি নড়েচড়ে বসলাম। বললাম，＇সত্যি তুমি আমার জন্য কিছু করতে চাও ？’

ভিথিরিমানুষ বলল，‘আলবাত চাই।’

আমি নিজেই বুঝতে পারলাম আমার চোথ জ্বলজ্বল করে উঠেছে।
‘চল তোমাকে এক জায়়্গায় নিয়ে যাব। সেখানে কেউ তোমার নাম জিগ্যেস করলে বলবে তোমার নাম সাগর। তারপর তারা যা যা করতে বলবে সব করবে।'

ভিখিরি মানুষ বলল, ‘কী নাম বলব?’
আমি মানুষটার কাঁধে হাত রেখে বলনাম, ‘বলবে সাগর। মনে থাকবে? আর যা কিছ্হ ভুলে যাও ক্ষত নেই, সাগর নামটা ভুলবে না। চিষ্তা কোরো না ক-দিনের জন্য খাওয়া পরা পাকা। আমার পরিকল্পনা লেগে গেলে গোটা জীবনটাও নিশ্চিষ্ত হয়ে যেতে পারে। বুঝতে পারবে, সাগর নামের কত ঋমতা। নামটা মনে রাখতে পারবে না ?'

ভিথিরি মানুষ একগাল হেসে বড় করে মাথা কাত করল। আমি বললাম, ‘এখন নাও এই দশ টাকার নোটটা ধ‘র। দোকানের যে
 বল, এই নাও তোমাদের জন্য টিপস। হাতছানি ল⿵冂্যে ডাকো, ও তোমার মুথে ঘুষি মেরেছে না ? টাকাটা ওকের্ত্র দাও। দিয়ে বল, তোমরা চা খেয়ো। তারপর চল।'

আমার ডাকে ঘুম ভেঙে ধড়ফড় ক্কেরেরোয়াকের ওপর উঠে
 হল?'

প্রথমটায় খানিকটা থতমত খেলেও নিজেকে সামলে নিল মানুষটা। ঘাড় নাড়ল। আমি পাশে ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাংরার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'যান ভাই, সাগরবাবুকে বড়মামার কাছে নিয়ে যান। আর পারনে আজই ভোটে দাঁড়ানোর বন্দোবস্ত পাকা করে কেলুন।'

ট্যাংরা বলল, ‘আর আপনি, আপনি যাবেন না।’
आমি রোয়াক থেকে রাস্তায় নেমে হেসে বললাম, ‘বিনি পয়সায় আর কত করব ? সাগর স্যারকে এনে দেওয়ার কথা ছিল এনে দিলাম। এবার আপনাদের কাজ। চিষ্তা করবেন না। বড়মামাকে বলবেন, মঙ্গলাটল্ক।

ট্যাংরা থমকে গিয়ে বলল，‘কী বললেন？কী টং টং！’
আমি আবার হেসে বললাম，＇兑 টং নয় ট্যাংরা ভাই। মঙ্গলাটক্ক। এটা শিবনাথদার শব। মঙ্গলাট্ক মানে হন，এই মানুষটি মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধি হলে দেশের প্রকৃত মঙ্গ হবে। যান সাগর স্যারকে নিয়ে ভিতরে যান।
‘ক্লান্ত লাগছে। খুব ক্লান্ত লাগছে। ইচ্ছে করছে，তমাল，মন্মথ， শিবনাথদা，বড়মামাদের ভুলে যাই। ভুলে টানা একটা দিন ঘুমিয়ে থাকি। কিন্তু ভুলে থাকা গেল না। মেঘলা ফোন করে অড্ভুত একটা খবর দিল। অদ্ভুত আর মজার।


## একুশ

শেষ মুহৃর্তে মেয়েদের বিয়ে কেন ভাঙে?
এই বিষয়ে কি কোনো বই আছে? নিশ্চয় নেই। থাকতেই পারত। আজকাল কত বিষয়ে তো বই বেরোয়! কেমন করে ভালবাসবেন? কেমন করে ঘৃণা করবেন? কেমন করে সন্তান মানুষ করবেন? সন্তান মানুষ করবেন সাবজেঁ্টটা খুব দরকারি। আমার মাঝেমধ্যে মনে হয়, ইস এই ধরনের বই যদি আমাদের মনীষীদের বাবা-মায়েরা হাতে পেতেন তাইলে ভার্ল হত। মনীষীরা আরো ভাল মনীষী হতে পারতেন। যাইহোক, এই ধরনের বই লেখা হলে মেয়েদের বিয়ে ভাঙা নিয়েও বই বের হতে পারত। (িষ্女ে মুহূর্তে বিয়ে ভাঙে নানা কারণে। মেয়ের বাবা হয়তো, গোঁ্রুনিয়ে জানল, মেয়ের হবু শ্বশুরবাড়ির নিয়ম, রবিবার গাড্ ভের্রেবে না। গোটা সপ্তাহ তার খাটাখাটনি গেছে, রবিবার তার্রির্রিম। গ্যারেজে শুয়ে সে ঘুমোবে। তার হাজার দরকার হলেঞ্যিরোবে না। মেয়ের বাবা বুঝতে পারলেন, এর অর্থ কী? এক্ত্র্থ একটাই। পুত্রবধূ রবিবার বাপের বাড়ি যেতে পারবে না। তারপরেও যদি যেতে হয় তাকে যেতে হবে বাসে বা ট্যাক্সিতে। মেয়ের বাবা আরো খোঁ নিয়ে জানলেন, তাঁর হবু জামাই যতই রোজগারপাতি করুক, আসলে সে একজন ল্যাদাভ্যাদা ছেলে। পিতার আদেশই তার কাছে শেষ কথা। এরপর মেয়ের বাবা বিয়ে ভেঙে দেওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে? এছাড়াও শুনেছি, বিয়ে ভাঙার কমন ব্যাপার হল, ভাংচি। মেয়ের নামে, ছেলের নামে লাগানি ভাগানি। মেয়ের প্রেম ছিল, চুরির দায়ে ছেলের আগের চাকরি চলে গিয়েছিল—এইসব। মোদ্দাকথা হন, বিয়ে ভাঙার হরেক কারণ। কিক্তু কারণ কি কখনো রিকশা হতে পারে?

[^0]হয়েছে। মেঘলার বিয়ে রিকশার কারণে ভাঙতে চনেছে। সে আমাকে ফোন করেছিন।
'সাগরদা, কেমন আছেন?’
आমি বললাম, ‘ভান আছি। তুমি কেমন আছ মেঘলা ?’
‘খুব ভাল আছি। দারুণ ভান।'
‘তোমার বিদেশে যাবার কী হল?’
মেযলা হেসে বলন, ‘শিগগিরই যাব। গোছগাছ চলছে। এর মধ্যে একটা মজার কাত হয়ে গেছে সাগরদা’’

आমি উৎসাহ নিয়ে বললাম, 'মজা! कী মজা? স্বপ্নব্ত্র বানানো रয়ে গেছে?'

মেঘলা এবার থিলথিল আওয়াজ করে হেসে ফেলন। বলল, ‘না না, অন্য মজা। সেদিন অর্ণবের এক মাসি আমাকে দেণে ফেলেছে शिशि।

আমার কাছে হেঁয়ালির মতো শোনাল। অর্ণব কেঞেত্রু মাসিই
 ‘আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না মেঘলা।'

মেঘলা এবার দম নিয়ে বলন, ‘অর্ণুধহনन সেই রাজপুত্র যার সঙ্গে আমার বিয়ের কথাবার্তা চলपহ ক্রেলেজে পড়ায়। আমার বাবা-মায়ের খুব ইচ্ছে, বিদেশে यকিক্রী আগে অর্ণবের সঙ্গে আমার বিয়েটে মোটমুটি ফাইনাল হয়ে যাক।'

মেঘলার বিয়ে! দারুণ খবর। খুব হইচই হবে একটা। আমি
 বিয্যের দিন আমি হব হোনডে নিমব্রিত। প্রুর খাটাখাটি করব। এখনই বলে রাখছি, পরিবেশনের ব্যাপারটা আমি কিস্তু কারো হাতে ছাড়ব না’’

মেঘনা আবার ‘হি হি’ আওয়াজ করে হেসে উঠন।
'আপনি কি এখনো স্বপ্ন দেখছেন? বিয়ের আগেই পরিবেশন ?’
आমি आনन्भिত গলায় বলनाম, ‘না, আগে থেকে বলে রাখলাম। পরে বলিনি বলতে পারবে না।'

মেঘলা বলল, ‘「প করে আগে মজার কথাটা তো ওনবেন।

আপনার কি মনে আছে সেদিন গলিতে যখন রিকশা টানছিলাম তখন মাঝবয়সি একজন মহিলা আমাকে দেখে থমকে গিয়েছিলেন？মনে পড়ছে？তারপর প্রাফ্ছ ছুটে পালালেন，মনে পড়েছে？＇

আমি একটু ভাবতেই মনে করতে পারলাম। যতদুর মনে পড়ছে， মহিলার কঁঁধে শাষ্তিনিকেতনি ব্যাগ ছিল। বললাম，‘হাঁ，মনে পড়ছে।’

মেঘলা বলল，‘ওই মহিনা অর্ণবের এক দূর সম্পর্কের মাসি হন। আমি তাঁকে কখনো দেথিনি। তিনি আমার কটো দেখেছেন। বিয়ের জন্য যেমন হবু শ্বশুরবাড়ির লোকজন ফটো দেখে। কিন্ত্ত তাতেই আমাকে চিনতে পেরেছেন। বুঝুন কাণ্ড！বাড়ির হবু বউ কলকাতার গলি দিয়ে রিকশা টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখে তো ভদ্রমহিনার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার অবস্থ। হি হি।’

আমি অবাক হয়ে বললাম，‘তूমি জান্লেে কী করে？’
‘অর্ণববাবু বলেছেন।’
আমি বললাম，‘অর্ণবকে কি তুমি আগে থেকে চির্ল্রেত？？প্রেম？’
মেঘলা বলল，‘ना না প্রেম নয়। আমার প্রে⿵⺆⿻二丨凵小又＇করবার সময় কোথায় ？স্বপ্ন নিয়ে নাড়াঘাঁটা করি，আমার কিতুত ভালবাসার স্বপ্ন দেখবার সময় আছে？বিয়ের কথা মোটায়ípপপাকা হয়ে যাবার় পর জানাশোনা। দু－একবার মিট করেছি। শ্শিদিন্ উনি ফোন করে ঘটনা জানালেন। বললেন，ভদ্রলোকের ম ম নাকি আমার ভাবি শাওড়িকে ফোন করেছেন।＇

আমি হেসে বললাম，‘ইন্টারেস্টিং। অর্ণববাবু কী বললেন？ একচোট হেসেছেন নিশ্চয়।’

মেঘলা বলন，‘হাসবে কী！গলা গঙ্ডীর।’
আমি বললাম，＇তাহলে ？＇
তাহলে কী হাসতে হাসতে ডিটেইলসে বলন মেঘলা। আমি সেই কথোপকথন যথাসম্ভব তুলে ধরছি। বিয়ে ভাঙার ইতিহাসে এটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

অর্ণব গন্ভীর গলায় ：উনি নিশ্চয় ভুল কাউকে দেখেছেন মেঘলা।
মেঘলা হাসি হাসি গলায় না，উনি ঠিকই দেখেছেন। সেদিন আমি সত্যি রিকশা টানছিলাম।

অর্ণব অবাক হওয়া গলায় সত্যি দেখেছেন! ঢুমি কী বनলে মেঘলা? ঢুমি রিকশা টানছিলে?

মেঘলা : চমеকার অভিজ্ঞত।
जর্ণব থমকে গিয়ে বলল : ঢুমি একজন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী। আজ বাদে কান ঢুমি গবেষণার জন্য বিদেশে যাবে, ঢুমি বনছছ চমৎকার জिनिস!

মেঘলা হেসে : রিকশা চালানোর জন্য বোকা হতে হয় নাকি? শ্ুু চমৎকার নয়, শেখবার মঢো বিষয়। ভাগ্যিস সেদিন সুযোগ হন। দেখুন অর্ণববাবু, বিদেশে গিয়ে নানা বিষয় শিখতে পারব। গাড়ি চালানো তেে শিখবই। আমার থুব ইচ্ছে প্নেন চালানো শিখব। কিত্ট রিকশা তো পারব না। একমার্র চীনে গেনে হয়তো হতে পারে। এখানে সুযোগ হয়ে গেন।

অর্ণব বিড়বিড় করে : ঢুমি...আপনি কী বলছেন আপন্ জানেন ?’

 মেনে চলে। ছেঁচকা টনা আর ছেছ়ে টানার <ৈব্ধ্⿵ি ছন্দ রক্ষা করতে इয়।

অর্ণব প্রায় আপনমনে : ক-দিন প্রৌেছ বিয়ে...।
মেযলা অবাক হয়ে : তো কী ใক্কে-দিন পরে বিয়ে বলে কি এমন সুবর্ণ সুযোগ ছাড়া যায়?

অর্ণব : আপনি কি বুঝতে পারছেন না বিষয়ান নিয়ে আমাদের বাড়ির লোকজনের कী অবস্থ? বুঝজে পারছেন?

মেঘলা হেসে প্রথমে পারছিলাম না, আপনি যথন থেকে তুমির বদলে আমাকে আপনি করে বনতে তরু করেছেন তখন থেকে পারছি। দেখুন অর্ণববাদু, আপনার মাসি যদি আমাকে কনকাতার রাঙ্তায় খুব দামি একটা গাড়ি চালাতে দেখতেন, আর সেটা যদি আপনার বাড়িতে বনতেন, তাহলে আপনার পরিবারে আনন্দের বান ডাকত। আমার মনে হয়, আপনি আমাকে এতক্ষণে কোথাও একসস্গে বসে লাঞ্চ করার প্রস্তাব দিতেন। দিতেন কিনা? সেখানে আপনি আমার পাসপৌট ভিসা নিয়ে আলোচনা করতেন।

অর্ণব গন্ডীর গলায় সেটাই কি স্বাভাবিক নয় মেঘলাদেবী? আমি একজন শিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছিলাম, কোনো মহিনা রিকশাচালককে জো নয়। আমার বাবা-মা আপনাকে পছন্দ করেছিলেন...।

মেঘলা শান্ত ভাবে পছন্দ অপছন্দ রিলেটিভ বিষয়। আপেক্ষিক। আমার যা পছন্দ আপনার তা অপছন্দ হতেই পারে। আমার যেন লেখাপড়াও পছন্দ, আবার রিকশা চালানোও খুব পছন্দ रয়েছে।

অর্ণব কঠিন গলায় আশাকরি ভবিষ্যতে আপনি এই ধরনের পছন্দ থেকে নিজেকে দুরে সরিয়ে রাখবেন।

মেঘলা হেসে : না, রাথব না। আমার খুব ইচ্ছে বাইরে গবেষণা করতে চলে যাবার আগে আপনার ভিরমি খৃাওয়া মাসিকে রিকশা চালিয়ে কোথাও নিয়ে যাওয়া এবং তাঁর সঙ্গে ভাড়া নিয়ে ঝগড়া করা।

অর্ণব কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ধন্যবাদ ন্তুমী্লাদেবী। সম্ভবত এটাই আপনাকে আমার শেষ টেলিফোন। N্

মেঘলা : টা টা। ভাল থাকবেন।
কথোপকথন শেষ হবার পর মেঘলা বক্লে, 'সাগরদা, আমি কি ভুল করেছি?’

আমি বললাম, ‘ভুল না ঠিককুন্তিতে পারব না মেঘলা। তবে আজ না হয় কাল তো তোমার বিয়ে হবে, খুব ভাল বিয়ে হবে, তখন তোমাকে একটা উপহার দেব। আমি কোনো বিয়েতে উপহার দিই না। কিন্তু তোমার বেলায় নিয়ম ভাঙব। তোমাকে উপহার দেব একটা রিকশা। হাতে টানা রিকশা।

মেঘলা গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল, ‘এইজন্য আপনাকে এত পছন্দ করি সাগরদা। আমার বিয়ে যদি বিদেশে হয় ?’
‘হলে হবে। তুমি আমাকে বিয়ের খবরটা জানিয়ো। ব্যস তারপর দায়িত্ব আমার।’

মেঘলা ফোন ছাড়ার পর মনটা একটু ভারী হয়ে গেল। যতই হোক একটা মেয়ের বিয়ে বলে কথা। তবে মেঘলার মতো সুন্দরী মেয়ে নিশ্চয় জীবনে ওই গাধা অর্ণবের থেকে একদিন অনেক সুন্দর

বর খুঁজে পাবে। বিকেলের পর বাগবাজারের দিকে রওনা হলাম। নন্দর ঝুপড়ির একটা খবর নেওয়া দরকার। শুষু তার মোবাইল ফোন ব্যবহার করব, দায়িত্ব পালন করব না, এটা ঠিক নয়। নন্দ তো আমাকে বলে গিয়েছিল যেন গঙ্গার পাড়ে গিয়ে মাঝেমধ্যে তার ডুপলেক্স ঝুপড়ির খবর নিই।

গঙ্গ্গর পাড়ে পৌছে গিয়ে দেথি তুলকালাম কাণ্ড। ঝুপড়িবাসীরা উত্তেজিত। আমাকে দেখে ইইইই করে উঠল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘আরে! কী হয়েছে।’
গঙ্গাপদ ঝুপড়িবাসীদের লিডার। তাকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি। নেশাভাঙের মধ্যে থাকে বটে কিন্তু মানুষ খারাপ নয়। মাঝেমধ্যে গঙ্গর ঘাটে দাঁড়ানো লরি-টরি থেকে জিনিসপত্র পাচার করে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। ক-দিন জেল খেটে ফিরে আসে। আবার চুরি ওরু করে।

গঙ্গাপদ বলল, ‘ক-দিন ধরে আমদের ঝুপড়িতে ন্টুপit? আলো না আছে জল। আমরা দিনের পর দিন বলছি, ক্কের্রিন্ন লাভ হয়নি।


আমি বললাম, ‘তা তো দেবেই। তোশ্লে জ্রের করে সরকরের জায়গায় ঘর বেঁধেছ, ভেঙে দেবে না ?'

আমি নিল্লিপু ভঙ্গিতে বললাম, ‘আবার একটা কোথাও গিয়ে জোর করে ঘর বাঁধবে। মনে রাখবে এখন হল জোরের যুগ। যেমন জোর করে ভাঙা হবে, তেমন আবার জোর করে গড়া হবে।’

গঙ্গাপদ বলল, ‘আমরা সরকারের সঙ্গে জোর করে পারব কেন?'

আমি বললাম, ‘পারবে না তো।'
‘তাহলে? তাহলে এত হুজ্জুতি করে লাভ কী?’
আমি হেসে গঙ্গাপদর কাঁধে হাত রাখলাম। বললাম, ‘বাছা, গরিব হয়ে জন্মেছ, হুজ্জুতি করেই বাঁচতে হবে। অত লাভ লোকসান দেখলে কি চলবে? যাইহোক, তোমদের কি উঠে যাবার নোটিশ দিয়েছে?'

গঙ্গাপদর সজ্গে ভিড় করে যারা আমার কথা শুনছিল, তারা বলল, 'না এখনো দেয়নি। তবে কানাঘুষেয় শুনেছি।'

আমি বললাম্হ ‘‘তাহলে আর দেরি কোরো না, শহরের পথে তোমরা মিছিল কর। পারলে আজই কর।’

ভিড় করা গরিব মানুষের দল বলল, ‘মিছিল!’
আমি আবার হেসে বললাম, ‘হাঁ, মিছিল। এখন মোমবাতি মিছিল খুব চলছে। বড়লোকেরা চান্স পেলেই গরিবদের জন্য মোমবাতি হাতে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে। আজ সরাসরি গরিব মানুষরাই মোমবাতি মিছিল করবে। মাঝখানে নো বড়লোক। কলকাতা শহর হাঁ হয়ে দেখবে। করবে? টিভিতে ছবি উঠবে। বলা যায় না তোমাদের দাবি মেনে নেওয়াও হতে পারে।’

ভিড় থেকে একজন বলে উঠল, 'খুব ভাল হবে। কিক্তু সাগরভাই, মোমবাতি পাব কোথা থেকে? আমরা তো আর কিনতে পারব না।'

আমি বললাম, ‘ছি ছি। তোমরা মোমবাত্রেক্কেবার পয়সা কোথা থেকে পাবে ? আমি একটা দোকানের ন্মু্রিলে দিচ্ছি। আগুন জ্বালো। ওরা মিছিলের জন্য মোমবাতি রুষ্খ দোকানের মালকিন চারু দত্ত। তোমরা সবাই দল বেঁধে গ্ৰিষ্রে তার কাছে বিনি পয়সায় মোমবাতি চাও। উনি রাজি হবেন নৃৃষখ্খন দোকানে ঢুকে জোর করে নিয়ে নেবে। যত মোমবাতি আছে সব নেবে। আমি টিভির লোকদের খবর দিয়ে রাখছি। ওরা মোমবাতি লুঠপাটের ছবি তুলবে। ভিখিরিরা মিছিলের জন্য মোমবাতি লুঠ করলে চারু দত্ত পুলিশ ডাকতে পারবেন না। সবাই ছ্যা ছ্যা করবে। যাও দেরি কোরো না।'

দাঁড়িয়ে থাকা একটা টেম্পোতে ঠাসাঠাসি করে উঠে ঝুপড়িবাসী ইইইই করে রওনা দিল। প্রবল উৎসাহ। আমি সরে এসে পকেট থেকে নন্দর মোবাইল বের করলাম। দুটো ফোন করব। একটা কেমিস্ট্রি সুন্দরী ঋতিশাকে। তাকে জানাতে হবে, তার শাশুড়ি ঠাকরুনের সাগর শাস্তি একটু পরেই শুরু হবে। সে যেন দোকান থেকে কেটে পড়ে। আর দুনম্বর ফোন করব টিভি অফিসগুলোতে।

আর নয়। অনেক হয়েছে। এবার আমার রেস্ট। লম্বা ঘুম।

তা-ই করনাম। বাড়ি ফিরে ঠাণা জনে স্নান সেরে ধপাস করে ভাঙা তক্তাপোশে দেহ রাথলাম। घুম ৩ধ্ধু ভাল হল না, বাড়াবাড়ি রকম ভান হন। এমন একটা ম্বপ্ন দেথলাম, যা স্বপ্ন বিশারদ মেঘলাও কন্পনা করতে পারবে না। বিদেশে যাবার সময় ছেলেমেয়েদের উপহার দিতে হয়। আমি ঠিক করনাম, এই স্বপ্নটা লিথে মেঘলাকে উপহার দেব। घুম ভাঙা চোথে তক্তাপোশে উপুড় হয়ে স্বপ্ন বৃত্তাד্ত লিখতে বসলাম-

## বাইশ

মেঘলা, একটা দারুণ স্বপ্নের কথা তোমকে জানাই। আমার খুব ইচ্ছে, স্বপ্নयন্ত্র তৈরি হলে এই স্বপ্নটাকে তুমি রেকর্ড করিয়ে রাখবে। মাঝেমধ্যে রিওয়াইন্ড করে দেখব। দোলের দিনের স্বপ্ন। স্বপ্ন যেমন যেমন দেখেছি, তেমন তেমন বলছি-

কোথাও একটা কোকিল ডাকছে।
কোকিলের গলা সামান্য ভাঙা। ভাঙ্জা হোক। দোলের দিন সকালে কলকাতা শহরে কোকিল ডাকছে এই যথেষ্ট। গলা সামান্য ভাঙা হলে দোষের কিছুই নেই। ভাঙা গলায় কোকিল ক্যেকে যেন কলকাতাবাসীকে বলছে, আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।

শশাঙ্ক কবিরাজ লেন ধরে আমরা দুজনে হর্ক্র্ন করে হাঁটছি। আমি আর কবিগুরু। আমি হালকা টেনশনে খীি। খানিক অগে কবিতুরু চপ্পলের একটা স্ট্রাপ ছিঁড়ে ফেল্লের্প্পেটিন। আমি পড়েছিলাম অথৈ জলে। এই সাতসকালে চপ্রল স্ব্রেনিার লোক পাব কোথায়? হাতিবাগানের মোড়ে? কলেজস্ট্রিজ্ঞি বসলেও কিছু করার নেই। কবিগুরুকে ওসব জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। লোকজন চিনে ফেলে ভিড় করবে। ভিড় সামলানো যাবে, কিন্তু কেউ যদি নকল ভেবে কবির দাড়ি, জোব্বা ধরে টানাটানি করে? কেলেঙ্কারি হবে। দোলের দিন অনেকে পরচুলা, মুঘোশ পরে ভূত পেত্নি সাজে। কেউ কেউ হয়তো ভেবে বসল, এই লোকও সেরকম। ভূত পেত্নির বদলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেজেছে। অবশ্য এটাই সব নয়। বড়রাস্তায় কবিগুরুকে না নিয়ে যাওয়ার পিছনে অন্য কারণও আছে। সেই কারণ রবীন্দ্রসংগীত। রাস্তায় মোড়ে द্রাফিক সিগন্যালে আজকাল রবীন্দ্রসংগীত বাজে। ভারি সুন্দর! মনে হয়, সারাজীবন সিগন্যালে আটকে থাকি আর পেট পুরে রবীন্দ্রসংগীত খাই। কিল্তু স্বয়ং গুরুদেব নিতে

পারছেন না। খানিক আগে তিনি আমাকে জানিয়েছেন, ইদানীং রবীী্র্রসংগীত শুনলেই নাকি তাঁর অ্যালার্জির মতো হয়। গায়ে লাল লাল গুটি বেরোয়। কবি নিজেই চিকিৎসা করছেন। দিনে দুপুরিয়া করে সালফার টু হান্ড্রেড। খুব একটা কাজ দেয় না। এই কারণেই বড় .রাস্তা বাদ দিয়ে গলিগালা দিয়ে তাঁকে নিয়ে চলেছি।

একবার ছেঁড়া চপ্পল ম্যানেজ করেছি। টেনশন হচ্ছে যদি আবার ছেঁড়ে বিপদে পড়ব। গুরুদেবকে কি আমি এবটটু আস্তে হাঁটতে বলব ? সাহস হচ্ছে না। এতদিনের অভ্যেস বলে কথা।
‘স্যার, রিকশা ডাকি?’
কবিগুরু মিহি গলায় বললেন, ‘কেন সাগর ? পথ কি অনেক দূর ?’
‘না, স্যার। প্রায় এসে গেছি। রোদে আপনার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে বলে রিকশার কথা বলছি।’

গুরুদেব মৃদু হেসে বললেন, ‘না, কষ্ট হচ্ছে না। আমি এর থেকে অনেক কড়া রোদে হেঁটে অভ্যস্ত। তাছাড়া বসন্ত স্জীল্লির রোদ
 ‘সাগর, তুমি যা যা বললে সব সেরকমই তোঞ্ (')

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, ‘হ্যাঁ স্যি সেরকমই। আপনাকে মিথ্যে বলার মতো স্পর্ধা আমার নেই। ওব্সস্সীর প্রতিবছরই যেতে বলে, আমার যাওয়া হয় না। বারদুয়েক গিখ্যিছি। দুবারই এক ঘটনা দেখেছি।’

এই গলিতে লোকজনের যাতায়াত নেই এমন নয়। একটু পর থেকেই ছেলেপিলেরা রাস্তায় রং খেলা শুরু করে দেবে।সে এক উন্মত্তের মতো দোল খেলা ! খেলার অন্যতম ইন্টারেস্টিং অংশ থাকবে ছাদ থেকে পথচারীর মাথায় বালতি বালতি জল ঢলা। এই কারণেই মানুষ বাড়ি ফেরার জন্য তাড়ান্হড়ো করে। কে মাথায় জলের ঔঁতো খাবে ?

গুরুদেব হঁঁটছেন তার চেনা ভঙ্গিতে। মাথা নামানো, দুটো হাত পিছনে। চিন্তামগ্ন, ভাবগন্ডীর, প্রশান্ত। যেমন আমরা ছবিতে দেথি। এই অবস্থাতেই তিনি ডাবের খোলা, আনাজপাতির থোসা, প্লাস্টিকে ভরা কাল রাতের এঁটো কাঁটা, মোড়া কাগজের ভেতর থেকে টুকি দেওয়া শিশুর পটি, নর্দমার খোলা মুখ, হাইড্রেনের কালো জল পেরিয়ে যাচ্ছেন অনায়াসে। আমি খানিকটা লজ্জিতই হচ্ছি। লজ্জা

পেয়ে লাভ নেই। কী করা যাবে? কর্পোরেশন তো আর জানত না আজ এই পথ দিয়ে কবিগুরু হাঁবেন। ওদের কী দোষ? কোনো দোষ নেই। জানলে নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করে রাখত। পথচারীদের কেউ কেউ কবিগুরুর দিকে তাকাচ্ছে, কিক্তু বিশেষ পাত্তা দিচ্ছে না। ভাবটা এমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সজ্গে প্রায়ই হাতিবাগান বাজারে দেখা হয়। ভদ্রলোক ঝিঙের মাথা ভেঙে, পুইশাকের পাতা ছিঁড়ে, কুমড়োর বিচি পরীক্ষা করে বাজার করেন। কেবল সন্টাইদকে দেখলাম রিঅ্যাক্ট করতে। তবে বাড়াবাড়ি কিছু নয়। উলটো দিক থেকে তড়বড়িয়ে আসছিল। হাতে শালপাতার ছোট চাঙারি। নির্ঘাত কচুরি জিলিপি। আমি জানি, ডানদিকে গেলে একটা ছোট দোকান আছে। ওরা সকালের দিকটায় শালপাতার চাঙারিতে কচুরি, জিলিপি বিক্রি করে। পুরোনো কলকাতার ফ্লেভার। তবে ফ্লেভারের;জন্য দাম বেশি পড়ে। সে হোক। ফ্লেভারের কাছে দাম কোনো বড় বিষয় নয়। কবিগুরুর জন্য নিয়ে আসব ? মন্দ হয় না। আমি চট করে গিয়েক্কিন্কে আনব, তারপর কোনো একটা রকে বসে, দুজনে মিলে...নিষ্খর মাঝখানেই দেখলাম সন্টাইদা গুরুদেবের দিকে তাকিয়ে ক্রিক্রিগাল হেসে হাত তুলল। বাঁহাত। বাঁহাত ছাড়া উপায় কী? ড্ৰৃধি তো কচুরি ধরা। হাত তোলা অবস্থাতেই গলা উঁদু করে সন্টাউর্রে বেন হাঁক পাড়ল।

কবিগুরু সম্ভবত ধাক্কা মতো খেলেন। ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। তাকানোরই কথা। তিনি সারাজীবন বহু সাক্ষৎকার দিয়েছেন। জটিল কুটিল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন অজশ্র। এমনকী মৃত্যুর পরেও নানা ধরনের অপ্রকাশিত, অগ্রন্থিত, অপঠিত, অগৃহীত সাক্ষাৎকার আবিষ্কার হচ্ছে। সেখানেও বহু প্যাচাল ঘোরাল জোরাল প্রশ্ন। কিন্তু ‘লেখাপত্তর ঠিকমতো চলছে কিনা’—এমন প্রশ্ন কেউ কখনো তাঁকে করে উঠতে পেরেছে বলে মনে হয় না। সন্টাইদা অবশ্য উত্তরের অপেক্ষা করল না। কচুরি জিলিপির চাঙারি হাতে একই স্পিডে হাঁটতে লাগল। হাঁতে হাঁটতেই বলল, ‘ভেরি গুড ভাই। চালিয়ে যান।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ‘ভাই' ! কী ভয়ংকর ! লজ্জায় মুখ ফেরালাম।

কবিতুরু সম্ভবত আমার লজ্জা आঁচ করতে পারলেন। প্রসঙ্গ পালটতত' মুখ তুলে, মাথা নেড়ে বললেন, ‘সাগর, ওখানে রং খেলার সময় কি আবির থাকে? ফাগ?’

আমি উৎসাহ নিয়ে বললাম, ‘গোড়ায় একটু আধটু থাকে স্যার। তবে ও কিছু নয়। ওসব জিনিস কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠোঙা ধরে ফেলে ‘দেওয়া হয়। শ্যামলদা, শ্যামলদার স্ত্রী কাজল বউদি, ওদের মেয়ে বিনি, বিনির গাদাখানেক বন্ধু, পাশের বাড়ির মেয়ে শ্রীতমা, শ্রীতমার ভাই গোবেল, গোবেলের ছোটমামা, ছোটমামার অফ্টিসের কলিগরা কেউই দীর্ঘকণ আবিরে বিশ্বাস করে না।’

গুরুদেব খুশি গলায় বিড়বিড় করে বললেন, ‘চমৎকার! অতি চমৎকার ! দ্রুত পা চালাও। পৌঁছেতে দেরি না হয়ে যায়।'

কবিগুুু আবার হনহনিয়ে হাঁটছেন। এই ফাঁকে আমি ছেঁড়া চপ্পল ম্যানেজের গল্পটা তনিয়ে দিই।

কবির চश্গল ম্যানেজ করলাম সেফটিপিনে। পুরুষ্ষ্ণীন্ষ্যের কছে সেফটিপিন থাকে না। আমার কাছে ছিল। খালি মান্শিব্বাগের কোনায় ঘাপটি মেরে ছিল। নধর সাইজের এই সেফঝিক্কিট্নির আসল মালিক আমি নই, মালকিন রেবা। খুব সম্ভবত আাফক্য় ছেঁড়া জামা বা ব্যাগ সামলাতে দিয়েছিল। রেবার কোন্নেরিকিছুই আমি ফেলি না। সেফটিপিনও ফেলিনি। রেবা যে প্রেকে স্ধু সেফটিপিন উপহার দেয় এমন নয়, সে আমাকে মনফোনও উপহার দিয়েছে। সেই ফোনে মনে মনে কথা বলা যায়। কিছুদিন আগে লামডিং থেকে সে আমকে একটা ‘মন ক্যানভাস’ পাঠিয়েছে। মনফোনের মতো। মন ক্যানভাসে যখন খুশি ছবি आঁকা যায়। এই যে হাঁটতে হাঁটতে কবিগুরুর সঙ্গে যাচ্ছি, ইচ্ছে করলে এখনই আমি ফট করে ছবি এঁকে ফেলতে পারি। হয়তো ছবির বিষয় হবে, কবিগুরু কলকাতার ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে ‘ব্রিগেড চলো’র পোস্টার দেখছেন। কিন্তু আমি এখন মন ক্যানভাসে ছবি আঁকব না। ক্যানভাস এখনো উদ্বোধন হয়নি। আমার একটা অন্য প্ল্যান মাথায় এসেছে। দেখা যাক। রেবা একজন রবীন্দ্র থ্যাপা মেয়ে। ‘রবীন্দ্র পাগল'রা যখন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌছছোয় তখন তারা হয় ‘রবীন্দ্র খ্যাপা’। এরা রবীন্দ্র পাগলের তিন কাঠি ওপর

দিয়ে যায়। आমি একজনকে জানি যিনি বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে সবসময় ‘ঠাকুর প্রণাম’ করেন। রবি ঠोকুর। বৃহ্পতিবার বেমন বাঙালির লস্জ্ৰীবার, ঈনি তেমন বুধ্বারকে করেছেন ‘রবীগ্র্রার’। সকালে ফটেের সামনে বাবু হয়ে বসে গীতাঞ্জলি পাঠ করেন। ফুল, ধূপ এবং ছোট থালায় ওজিয়া দেন। রেবা পুরোট না হলেও কাছাকাছি থ্যাপা। আমি যখন তাকে বলব, ‘জানো রেবা তোমার সেফটিপিন পেয়ে কবিওুরুর খুব উপকার হয়েছে। তিনি একটা বড় বিপদের হাত থেকে বেঁচেছেন। নইলে তাঁকে খালি পায়ে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হত।’- রেবা কি সেকথা বিশ্বাস করবে? মনে হয় না করবে। রেবা আমাকে ভানবাসে। কথা বিশ্ধাস করে না। তা-ই যতবারই তাকে আমি আমার ভানবাসার কথা বলতে যাই সে বিশ্বাস করে না।

কবি বলजেন, 'ওরা কীসে বিশ্পাস কর্রে সাগর?’


‘৫ই বে তোমার ওই শ্যামনদারা। আব্র্জ্র্যিখন ওদের বিশ্বাস

 কিছুই নয় স্যার।

তরুদেব অবাক গলায় বললেন, ‘তবে!’
আমি বললাম, ‘এ একেবারে আলাদা স্টাইল। ওরা বাঁদুরে রং আর মাথায় রং গোলা জলের বানতি উপুড় করায় বিশ্বাস করে।’

কবি উজ্ভাসিত মুথে বললেন, ‘অপৃব! অপৃর্ব! আচ্ছ, বাঁদুরে রং ব্যাপারটা কী সাগর?

आমি লজ্জা নজ্জা মুথ্থ বলनাম, ‘একরক্মের রং স্যার, মুথে মাখালে বাঁদরের মতো দেখায। মনে হয় মুথ পোড়া হনুমান।

কবিত্তরু মুঞ্ধ গলায় বললেন, ‘ত-ই নাকি! কইই আমি তেে এমন রঙের কথা জানতাম না! ঘুবই মজার বিষয়!’

ওֵুদেবের মুभ্ধতায় আমি উল্নসিত হলাম।
‘অবশাই মজার বিষ়য় স্যার। পৃর্বপুরুষ সাজার মজা। হুনমান

হয়ে গেলে স্যার আর একটা সুবিধে আছে। প্রানের খুশিতে লাফানো ঝাঁপানো যায়। দোল তো স্যার প্রাণের খুশ্শির ফেস্টিভ্যাল, তা-ই না ?'

গুরুদেবের চোখ এমনিতেই উজ্জ్ূল। এখন যেন আরো উজ্জ্রূ হল। তিনি চাপা গলায় বললেন, ‘অবশ্যই। অবশ্যই প্রাণের খুশির উৎসব।'

আমি বললাম, ‘এর সঙ্গে আছে স্যার বালতি উপুড়। সেটা ভারি মজার। রং গোলা জলের বালতি মাথার ওপর উপুড় করে ধরতে হয়। মনে হয়। মাথায় রঙের ঝরনা পড়ছে! দেখতে কী যে ভাল লাগে! অনেক সময় বালতি টুপির মতো করে মাথায় পরিয়েও দেওয়া হয়। যাকে পরানো হয় সে খাঁউমাউ করে বটে কিন্তু মজা পায় খুবই। বালতি খুলতে চায় না।'

কবিগুরু অস্ফুটে বললেন, 'বাহ! দোলের কত আনন্দ আমার জানা নেই!'

মেঘলা, এবার તুরুর ঘটনা বলি।
আমরা যাচ্ছি শ্যামলদার বাড়ি। ফড়িয়াপুকুর bidমলদা একজন ফুর্তিবাজ মানুষ। বাপ ঠাকুর্দা তিন তিনটে ঘুড়িরুল্রিকান দিয়ে গেছে। লাটা মাঞ্জা, টানা মাঞ্জা, ছাড়া মাঞ্জা—ত্তিনিদোকানে তিন মাঞ্জার নামডাক। একই কাস্টমারকে ঘুরে ফির্রেতনন দোকানে যেতে হয়। ফলে বিজনেস রমরমা। তবে টাকাপ্প্য়সা, লাভ লোকসানই সব কথা নয়, শ্যামলদার মনটা আকাশে ওড়া ঘুড়ির মতো। সেই শ্যামলদার বাড়ির দুকূল ছাপানো ছাদে প্রতিবছর দোলের সময় বিরাট হইচইয়ের আয়োজন হয়। বাঁধাধরা ইইচই নয়। বাঁধভাঙা ইইচই। রং খেলার সঙ্গে তুমুল নাচগান, খাওয়াদাওয়া। নাচে গানে নো রেস্ট্রিকশন। বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি সব অ্যালাউ। গিটার, হারমোনিয়াম, ধামসা, মাদল, টিনের ক্যানেস্তারা সব অ্যালাউ। যে যা পারে এবং যে যা পারে না। শ্যামলদা বলে, ‘আমি তো দোলের দিন বাড়ির ছাদে স্কুল খুলে বসিনি যে চোখ পাকিয়ে বলব, এটা না ওটা না। শিল্প সংস্কৃতি রুচি জাহিরের জন্য গোটা বছরটইই তো পড়ে আছে বাপু। তবে একটা বেলা হুল্লোড়ে বাধা কেন? অসভ্যতা ছাড়া আমার ছাদে কোনো কিছুতে মানা নেই।' শ্যামলদার বউ কাজল বউদি, ওদের ফার্স্ট ইয়ারে

পড়া মেয়ে বিনি আমকে প্রতি বছরই নেমন্তন্ন করে। আমি দুবার গেছিও। এবার যাবার তেমন প্লান ছিল না। কিন্ুু সকানে একটট কাড ঘটল মেঘলা। সেই কাগ্গ ওনলে তুমি বিষম খাে।

রোজকার মতো পচাদার চায়ের দোকানে চা থেতে গিয়ে দেথি ওরুদদেব। বেட্জের এককোনায় বসে কাচের গ্গসে চা আর এস বিষ্কুট খাচ্ছেন! বিস্কুটের প্রতিটা কামড়ে আওয়াজ হচ্ছে কচরমচর, কচরমচর। দোলের দিন সকালবেলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিডন স্ট্রিটে চা়্যের দোকানে বসে আওয়াজ করে চা বিস্কুট খাচ্ছেন দেখলে বেবোনো মনুষই ঘাবড়ে যাবে। আমিও গেলাম। তবে অন্য মানুভের সঙ্গে সাগরের তো একটা তফতত থাকবেই। সেই তফ্রত কল্পনার। অসষ্ভবকে সস্টব ভাববার ক্ষমত।। আমি নিজের পেটে গোপনে চিমটি কাট্নাম। মনে মনে বলি, ‘ওরে বেটা সাগর, এমন সুযোগ আর পাবি না। জাপটে ধর। দেরি না করে জাপটে ধর।’

বোবো ঠেলা। রবীল্দ্রনাথকে জাপটে ধরা কি চার্ট্রেথিনি ক্থা? কীजবে ধরব? আর যদি বা ধরতে পারি তারপর? ஞার্পের কী করব? মানুষটাকে নিয়ে দোলের দিন আাম কি ট্যাঙস ্ৰৃিস করে পথে পনে घুরে বেড়াব ? না না, সে উচিত হবে না। ছেল্লেকিলেরা পাজি। জোব্বায় রং ভরা বেলুন ছুঁড়ে মারবে। বারণ করলে ®েবৈ না। ৩নবেই বা কেন?
 आমার এক কামরার বাসাবাড়িতে নিয়ে যাই? গলির মোড়ের ডাল ভাতের হোটেল থেকে দুপুরের খাবার আনাব না হয়। উনি কোন ডাল ভালবাসেন? মুসুর না মুগ? বিউলি নয় তো? সবথেকে ভাল হয় অধাপক প্রাবశ্ধিক অভিরাম পুভরীকাক্ষকে যদি একটা ফোন করি। বিশ্ষকবির ওপর অগাধ পাত্তিত। ঢাকে নিয়ে বিবিধ গবেবণা করেছেন। কতরকম বে বই নিঢেছেন! इয়তেে ‘ডাল ও রবীন্দ্রনাথ’ নামেও তাঁর কোো বই আছে।

নাহ, এই পরিকল্পনাও ঠিক হচ্ছে না। থাওয়াদাওয়ার পর কবি यদি হানকা গড়িয়ে নিতে চান বিপদে পড়ব। আমার তক্তাপোশের একটা পায়ায় গোনমাল। নড়বড় করে। নড়বড়ে ত্জপোশে এত বড় মানুষকে ঔতে দেওয়া ঠিক নয়। তবে যা করবার দ্রতত করতে হবে।

হঠাৎ মাথায় বিদ্যুতের ঝলক এল। আচ্ছা, গরুদেবকে নিয়ে যদি আমি আজ শ্যামলদার বাড়ি যাই? কেমন হবে? উনি কি ওই চ্যাংড়া মাংরা দোলখেলা দেখতে রাজি হবেন ? মনে হয় না। ইস, রাজি হলে একটা কাণ্ড হত। বিরাট সারপ্রাইজ। এবার যদি উইথ গুরুদেব ওই ছাদে হাজির হতে পারতাম...। ওুরুদেবকে দেখে উত্তেজনায়, আনল্গে শ্যামলদা, কাজল বউদি নির্ঘাত অজ্ঞান হয়ে যেত। ভালই হত। গুরুদেব মাথায় জলের ছিটে দিয়ে ওদের জ্ঞান ফেরাতেন। অনশনকারীরা যেমন বড় বড় মানুষের হাতে ফলের রস খেয়ে অনশন ভঙ্গ করে, ঠিক তেমন খোদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জলের ছিট্রেতে শ্যামলদাদের অজ্ঞানভঙ্গ হত। বিনি গোটা ঘটনা ভিডিয়োতে ধরে রাখত। একবার অনুরোধ করে দেখব ? করি না। কতি কী? চড় মারবেন? তাতেও লাভ। শাত্তিনিকেতনের রবীন্দ্র মিউজিয়ম বা নিউটাউনের রবীন্দ্রতীর্থ্থ গিয়ে গাল দেথিয়ে বলল, ‘এই সেই গাল। যেখানে বিশ্বকবি...।' টাকাপয়সায় পোষালে স একদিন রবীন্দ্রনাথের জোব্বা, জুতো, লাঠি, খাতা, কলমের চড় খাওয়া গাল এক্সিবিটের জন্য ঘণ্টাদুয়েক «ঁঁীিয়ি আসব। আমার গায়ে লেখা থাকবে, প্নিজ ডোন্ট টাচ। দয়া ক্টের গালে হাত দেবেন না। আমি দুষ্টুমি করে লিখে দেব—মেফ্রের্ বাদে।

মনে অসীম সাহস সঞ্চয় করেপীত়়র কাপ রেখে কবির সামনে দাঁড়ালাম। অল্প হেসে বললাম, ‘’্যার, আজ দোলের দিনে শাব্তিনিকেতন ছেড়ে এখানে!’

কবি মুখ তুললেন। আমার চোথে চোখ রেখে হাসলেন সুন্দর করে। হাসলেন। আমি আবার বললাম, ‘কোনো সমস্যা ?’

এবার ইশারায় পাশে বসতে বললেন। বসেই বুঝতে পারলাম, বড় ভুল করে ফেলেছি। বসবার আগে প্রণাম করা উচিত ছিল। আসলে ফুটপাথের বেক্চে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশে বসতে পারার রোমাঞ্চে মাথা গুলিয়ে গেছে। সেটটই স্বাভাবিক।
'তোমার নাম কী যুবক ?'
'স্যার সাগর।’
‘সাগর! চমৎকার নাম। সহজ সরল অথচ গভীর। আজকাল

ছেলেমেয়েদের এমন সব নাম হয় খনলে আমারই ভিরমি খাবার জোগাড়। শিঞ্জিত, সৌপর্ণ, তৃষ্ণীক, অরিঞ্জয়। বাপরে। ভয় হয় বলার সময় দাঁত না খুলে যায়।’

আমি ক্যাবলা "̌̌সে বললাম, ‘ধন্যবাদ স্যার।’
‘সাগর, কী কর তুমি?’
আমি মাথা চুলকে, লজ্জা লজ্জা ভঙ্গিতে বললাম, ‘কিছু করি না স্যার। বেকার। কাজ পেলেও করতে ইচ্ছে করে না। টিউশন এবং ধারবাকিতে জীবিকা নির্বাহ করি। বন্ধুরা অলস বলে গাল দেয়। তবে আমি স্যার লেখালিথি কিছু করি না।’

গুরুদেব আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন। কৌতুকভরা গলায় বললেন, 'ইন্টারেস্টিং।’

আমি হাত কচলে বললাম, ‘স্যার, একটা ভুল হয়ে গেছে। আপনাকে প্রণাম করা হয়নি। পা দুটো যদি একটু এগিয়ে দেন প্রণামটা সেরে ফেলি।'

বিশ্বকবি আমার কাঁধে হাত রাখলেন। আমধাঁ্ররীর শিরশির করে উঠল। বললেন, ‘ভুল হয়নি, ঠিক হয়েৰ্রিৎএই কারণেই তো তোমাকে পাশে বসতে দিলাম। প্রণাম আা্ত্রেবীন্দ্রসংগীতে হাঁপিয়ে উঠেছি বাবা। আর নিতে পারছি না।(19) যে আজ দোলের•দিন শান্তিনিকেতন থেকে পালিয়ে এলক্রুতার কারণও এটা। একঘেয়ে, ক্লাত্তিকর। একশো বছরের বেশি হয়ে গেল, খোল দ্বার খোল শুনে চলেছি। দ্বার এখনও খুলল না। পাগল পাগল অবস্থ।। সেইসস্গে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবির ছোঁড়া আর রাঙিয়ে দিয়ে যা, রাঙিয়ে দিয়ে যা, রাঙিয়ে দিয়ে যা...। দমবন্ধের মতো লাগে। দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। মনে হয়, এই গান শেষ হবে না। চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে। বাঁধা গতের মতো। বুলি শেখানো তোতাপাখির মতো। একটু এদিক ওদিক হবার জো নেই। অথচ আমি তো এমনটা চাইনি। উৎসবের আনন্দ কি শিকল বেঁধে হয়? দোল শুনলেই এখন ভয় করে।' কবিগুরু একটু থামলেন।

আমি বললাম, 'স্যার জল vাবেন ? জল দেব?’
উনি আমার কথার জবাব না দিয়ে আবার শুরু করলেন।
‘আজ চুপি চুপি ট্রেন ধরে কলকাতায় চলে এসেছি। তেবেছিনাম, এখানে অন্যরকম হবে। কিশ্তু কোথায় অন্যরকম। খানিক আগে দেথি, তোমাদের এই রাঙ্ত দিয়ে একদল ফুটফুটে মেয়ে চলেছে। লাল পাড় হনুদ শাড়ি দিয়ে মায়েরা আচ্ছ্হ করে তাদের পৌচচিত্রেছে। বেোরিরা হাঁসফঁঁস করছে। মাথায় পলাশ। আসল পলাশ .নয় প্লাস্টিকের কিং৩ক। থুদ্দ থুদে হাতে ধরিত্যেছে বড় বড় থালা। লেই থালায় ঢিবির মাপে আবির। জিগ্যেস করে জনলাম, আজ নাকি তারা নিজের মজায় ছোটাছুটি করে রং থেলতে পারবে না। নাচের তালে তালে আবির ওড়াতে হবে। তালে ভুল হলে মায়েরা কটমট্ট করে তাকবে। বকাও খাবে। দোলের সময় নাচবে বলে, গত দশ দিন ধরে নাকি মহড়া হয়েছে। कী যন্ত্রণা! এখানেও সেই বসন্ত উৎসব!’

বিষধ্ণ, ক্বান্ত রবীক্দ্রনাথ থামলেন। आমি চাপা গলায় বললাম, 'স্যার, ঢহলে আমাকে একটা চাল দেবেন?’

আমি বলनাম, ‘ইইচইয়ের দোন খেলা দেখান্লোর্চান্’’
গুরুদেব জঁতকে উঠলেন, ‘এই রে! চুপ্পিরির দোন! আবার থোল দ্ঘার থোল?’

 ছোড়া স্যার। সেখানে স্যার ওনলি হল্লোড় আ্যাড হ হল্লোড়...। স্যার, প্নিজ স্যার।

কবিত্তুু উঠে দাঁড়ালেন। জোব্বা থেকে বিক্কুটের ওঁড়ো ঝাড়লেন। মूদू হেসে শাত্ত গলায় বললেন, ‘বাংলায় বল সাগর। আমি এবুটু এবুদু বাংলা জানি। কোথায় নিয়ে যেতে চাও বল!’

সেই শ্যামলদার বাড়িতেই আমরা চনেছি। যত এগোচ্ছি কবিগুরু উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। ম্মেড়ের কাছাকাছি এসে নীচ গলায় বললেন, ‘এষ্টা রঙের দোকান পেলে বোলো তো সাগর।’

আমি বনলাম, ‘রং নেবার মোটে দরকার নেই। ওখানে অনেক রং আছে। বালতি বালতি রং। শ্যামনদা, কাজন বউদির অ্যরেঞজেন্ট মারাঘ্রক’'


কবিগুরু লজ্জা পাওয়া মুখে বললেন, না না সাগর, মানুষের বাড়ি খালি হাতে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। আগে জানলে বোলপুর থেকে মিষ্টি নিয়ে আসতাম। যাক সে যখন হয়নি খানিকটা রংই বরং নিয়ে যাই।

আমি সন্দেহ সন্দেহ গলায় বললাম, ‘কী রং স্যার? আবির 'নাকি?'

গুরুদেব থমকে দাঁড়ালেন। আমার মুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘Vেপেছ? ওই যে কী বললে না, বাঁদুরে রং? ওইটাই নেব।'

কথা শেষ করে শশাঙ্ক কবিরাজ লেন মাতিয়ে ‘হো হো’ আওয়াজে হেসে উঠলেন গুরুদেব। আর তখনই দোতলার বারান্দা থেকে পাজি ছেলেপুলের দল দিল বালতি উপুড় করে। জল? না রংও আছে।

লাল, নীল, সবুজ রডে মাখামাখি হয়ে কবিগুরু দুহাত তুলে বললেন, 'মাভৈঃ।'

প্রিয় মেঘলা, বসন্তকাল এমন একটা সময়া খ্থন পশুপাথি, গাছপালা এবং মানুষের মধ্যে বিচিত্র ধরনের স্বক বিভ্রম তৈরি হয়। কোকিল ডেকে ডেকে পাগল হয়ে যায়। পন্লেপ্রজাড় হয়ে ফোটে। মানব মানবী প্রেমে আকুল হয়। স্বপ্নের স্লৌে আমারও বিভ্রম হয়েছে। এটা বসন্তকাল নয়, তবু একে বসন্ত্বীল্ট্র মনে হয়েছে। এখন দোলের সময় নয়, তবু স্বপ্নে দোল উৎসব দেখলাম। সমস্যা হল, বিভ্রম খুব মারাত্মক। যতই ভাল লাগুক, বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না। বরং ভাল লাগলে আগে পালায়। এটাও পালাবে। তার আগে একটা কাজ করে নিয়েছি। সেটা কি স্বপ্ন? তুমি স্বপ্ন নিয়ে গবেষণা কর, তুমি ভাল বলতে পারবে। স্বপ্ন এখানে শেষ নয়। আর একটু আছে।

বিকেলে রওনা হবার আগে গুরুদেব আমার একটা আবদার রাখলেন। তিনি রেবার পাঠানো মন ক্যানভাসে ছবি এঁকে ক্যানভাস উদ্বোধন করে দিয়ে গেছেন। সেই ছবি শাত্তিনিকেতনের বসষ্ত উৎসবের। ছবির নীচে লিখে দিয়েছেন-ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার থোল লাগল যে দোল। লম্বা চিঠি লিখেও ছিঁড়ে ফেললাম। থাক, এই স্বপ্ন কাউকে জানানোর দরকার নেই। নিজের কাছে থাক।

## তেইশ

নেতা মৃ্র্রীদের কেলেঙ্কারির কথা থবর কাগজে রোজই কিছু না কিছ্র থাকে। কখনো টাকাপয়সার গোলমান, কখনো স্শজনপোষণ, কখনো পুলিশের ইন্টারোগেশন, কথনো জেন। ফটেেও ছপা হয়। মনে আছে, একবার ফটো দেখেছিলাম। একটা ফটো নয়, পরপর তিনটে ফটো। ফটো সিরিজ। প্রথম ফটোতে এক নেতা হাসি মুতে জেলে ঢুকছেন। পরেরটায় আরেকজন কাঁদো াঁদো মুথে জেল থেকে বেরিয়ে आসছেন। দুজনের গলাতেই গাঁদা ফুলের মাनা। একজনের বন্দি হার মালা, आরেকজনের মুক্তির মালা। তিন নম্বর ফটোে দেখা যাচ্ছে, জেলের সামনে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরেছেন।

ফটেে সিরিজে হাসি কান্নার ব্যাপারটা দেতে আমার্রি থুব আশর্য লেগেছিন। লাগবারই কথা। জেলে যাবার সষ্থশ্রেখে গাসি থাকবে কেন্ন ? ছাড়া পাবার পরই বা কান্ন কীসের! দব্টুং তেে উনটো ছওয়ারর কथা। অনেক ভেবে বের করেছিনাম (ক্x শo় নেতা মত্র্রী হবার প্রাইমারি শর্ত মানা হর্যেছে। মনে এক্কীীখv আর এক। সেই কারণেই এরকম। হাসির বদলে কান্না, কান্নর বদলে হাসি। পরে তমান আমাকে বুঝিয়েছিন, ঘটনা মোটেই এরকম নয়। আসলে থে নেতা জেল থেকে মুক্তি পেে্যেছেন, তিনি তেঙে পড়েছেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, আগামী ইলেকশন পর্যন্ত জেলে থাকা এবং ‘বল্দি সেন্টিমেন্ট’ কাজে লাগিয়ে তোটে জিতে আসা। ত হল না বলেই তারর দুঃথ। তা-ই ফটেেতে তাঁর কান্না কান্ন মুখ দেখা যচ্ছে। উলটো দিকে যিনি নতুন করে জেলে যাচ্ছেন, তিনি বেজায় খুশি। ‘জেলখাটা নেত’’ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার সুযোগ পেয়েছেন। অনেকদিন তক্কেতক্কে ছিলেন। ক-দিন জেলে কাট্যো আসবার জন্য অনেক ধরাধরি করেছিলেন। শেষ পর্যব্ত নাকি তাঁর জীবনে, এই ‘সুদ্থের সময়’ এসেছে!

তমালের এই ‘জেল ব্যাথা’ 犭নে আমি থ’ মেরে গিয়েছিলাম, বাপ্রে এরকমও হয়।

তমাল বলল, ‘আলবাত হয়। এ তো কম দেখছিস। রাজনীতিতে আরো অনেক কিছু হয়। এই কারণে খবরের কাগজে নেতামন্ত্রীদের কেলেক্কারির খবর আর কেউ পড়ে না। কোনটা সত্যি কোনটা বানানো বোঝা যায় না। তাছাড়া এসব জিনিস পাবলিকের কাছে রাইস ওয়াটার হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, ‘রাইস ওয়াটারটা কী!’
তমাল মুচকি হেসে বলল, ‘জলভাত।’
রাজনীতির কেলেঙ্কারি নিয়ে আমার কোনো কৌতুহল নেই। আমি খবরের কাগজই পড়ি না। দুনিয়ার খবর জেনে আমার লাভ কী? আমি আমার নিজের খবরই ভাল করে জানি না, দুনিয়ার খবরে আমার কী হবে? মাঝেমধ্যে ভাত বা চায়ের দোকানে গেলে বাসি কাগজ উলটেপালটে দেথি। তাও খবরের কাগজ দেখব্দ্রু ২দ্টারেস্টে নয়, নিছকই সময় কাটানোর জন্য। ওই সময় খবধ্ধুবগগজের বদলে হাতের কাছে অন্য কিছু থাকলে সেটাই উলটো্পেশ্রি একবার মন দিয়ে হিসেবের খাতা দেখছিলাম। মাছ, আলু, আা্ববিৃপেঁয়াজ, জিরে, হলুদ। টেবিলের ওপর কেউ ভুল করে ফেন্েেরের্খেছিলেন। ভাত তখনো উনুন থেকে নামানো হয়নি। কী িক্রি? বসে বসে খাতার পাতা উলটেচ্ছিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে দোকানের মালিক দৌড়ে এসে হাত থেকে খাতা কেড়ে নিল। কটমট করে তাকিয়ে বলল, ‘এটা কী করছেন!

আমি মুচকি হেসে বললাম, ‘হিসেব পরীক্ষা করছি।’
মালিক গেল আরো রেগে। ধমক দিয়ে বলল, ‘কেন ? আপনি কি হিসেবপরীক্ষক?'

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, ‘তা নয়, আমি হিসেব করে দেখছিলাম, খদ্দের পিছু মাছের বোল রাঁধতে আপনাদের কত খরচ হয়, আর আপনারা কত দাম নেন। আচ্ছা, একবাটি ঝোলে জিরে আর আদার পরিমাণ কেমন থাকে? খাতায় দেখলাম, জিরের দাম তো বেশ চড়ার দিকে। আপনারা এত সস্তায় মাছের বোল দেন কী করে

বলুন তো! এক কাজ করবেন, আজ থেকে আমার ঝোল থেকে জিরে বাদ দেবেন।’

মালিক দাঁত কড়ম্ম় করের বলল, ‘দুপুরবেলা রসিকতা করবেন না সাগরবাবু। খেতে এসেছেন খেয়ে চলে যান।’

এই মুহূর্তে আমার হাতে খবরের কাগজ। সেই কাগজ আমি পড়ছি। বাসি নয়, টাটকা কাগজ। यদিও আমি এখন ভাতের হোটেল বা চায়ের দোকানে নেই। আমি আছি, ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইনার মন্মথ তালুকদারের বাগান অফিসে। আমি জানিয়ে আসিনি। মন্মথ অফিসে নেই। সিকিউরিটি আমকে চিনতে পারেনি। বাগানের গেট থেকেই আমকে ভাগিয়ে দিচ্ছিল।
‘অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া স্যার কারো সঙ্গে দেখা করেন না।’
আমি বললাম, তাতে কী হয়েছে? আমিও করি না।’
এই কথা ওনে ড্রেস পরা সিকিউরিটি আমার দিকে (জুুু কুঁচকে তাকাল। আমি গন্তীর গলায় বললাম, ‘তারপরেও মার্রেধ্যেধ্যে হেটপাট দেখা করতে হয়। তার কারণ কিছু কথা থাকে, য্যuটl আগে থেকে
 কাজ করছ, আর এই বিষয়টা জানো না !

ড্রেস পরা সিকিউরিটির বয়স্ৰুপ্তে নয়। সুঠাম, তরুণ। বলল, ‘আমার বিষয় আমি বুঝব। আপনি এখন যান। স্যারের সঙ্গে কথা বলে আসবেন।’

আমি অল্প হেসে বললাম, ‘ভাই, আমার হাতে সময় কম। এত যাতায়াত করতে পারব না।'
‘তাহলে করবেন না। মেলা বিরক্ত করছেন কিন্ত্ß।'
আমি বললাম, ‘তুমি এক কাজ কর ভাই, স্যারকে একটা টেলিফোন কর। আমিও করতে পারতাম। কিস্তু করব না। যার যা কাজ। বাঘের কাজ হালুম করা, বিড়াল করবে মিউ।’

সিকিউরিটি ছেলে আমার দিকে এবার কড়া চোখে তাকান। সম্তবত সে মনে করছে, তাকে আমি ‘বিড়াল’ বলছি। প্রবাদের এই একটা সমস্যা। जুলিয়ে দেয়।
‘আপনি যদি আর এক মিনিটের মধ্যে গেট ছেড়ে চলে না যান, তাহলে আমি কিন্তু অন্য ব্যবস্থা করব।’
‘কী ব্যবস্থা ভাই? চেয়ার এনে দেবে? আমি বাইরে বসে তোমার স্যারের জন্য অপেক্ষ করব? সেটি হবে না। আমি বাইরে বসতে পারব না। সেদিন তোমাদের বাগান অফিসে চমৎকার একটা হামক দেঢেছি। সেদিনই ওতে গ্যে পড়বার খুব শথ ছিল। প্রথমদিন বলে চক্ষুলজ্জার খাতিরে পারিনি। কিস্তু আজ ঠিকই করে এসেছি ওই হামকে শুয়ে খানিকক্ষণ দোল খাব। সুতরাং বাইরে বসতে বললেও বসব না ভাই।’

কथা শেষ করে গা জ্রালা করা হাসলাম। সুন্দর দেখতে সিকিউরিটি ছেলেটির মুখ দেটে মনে হল, আমাকে কামড়ে দিতে পারলে স্বথেকে বেশি খুশি হবে। সে দাঁত কড়মড় করে বলল, ‘আপনাকে শেষবারের মতো বলছি।’

আমি বললাম, 'বালাই ষাট! শেষবারের মর্তো ঝ্লিবে কেন? আরো অনেকবার বলবে। বারবার বলবে। তবেৃ্মিমি যদি তোমার স্যারকে একটা ফোন কর, দেখবে আমার ন্ব্র্রী ফেলে এখানে চলে আসবেন।’

পৃথিবীর সব অধস্তনরাই বসের্রু আমার ধারণা, পৃথিবীর সব অধস্তনরাই বসকে মাথার ওপর বসিয়ে রাথে। বসের কোনোরকম অপমান সহ্য করতে পারে না। একজন ‘ছোটলোক’ চেহারার ছোকরা যখন বলে, ‘বস’ নাকি সব কাজ ফেলে তার জন্য ছুটে আসবে তখন যথেষ্ট প্রেস্টিজে লাগে। এটা একটা অপমান। সিকিউরিটি ছেলে গেটের চৌহদ্দি ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে আসার প্রস্তুতি নিতে লাগল। মারবে নাকি? মনে হয় মারবে। ঠিকই করবে। আমি যদি সিকিউরিটি গার্ড হতাম তাহলে একই কাজ করতাম। আমি নরম হেসে, নীচু গলায় বললাম, ‘ভাই অত রাগ কোরো না। যা বলছি করে দেখ। স্যারকে ফোন করে ব্ল, আপনি যার সঙ্গে খুনের ব্যাপারে কথা বলেছিলেন সেই লোক এসেছে। নাম বলছে সাগর।’

সিকিউরিটি ছেলে থমকে দাঁড়াল। কেমন একটা ভ্যাবাচ্যাকা মতো খেয়ে গেন যেন। বিড়বিড় করে বলল, ‘কী বললেন ?’

আমি আবার হাস্ললাম। বললাম, 'ওই যে বললাম, তুমি খুনের কথাটা বলে দেখ।'

খানিকটা ভূতে পাওয়ার মতো করে সিকিউরিটি ছেলে এবার গেটের পাশে রাখা ফোনের রিসিভার তুলল।
'স্যার...।'
এরপর যা যা ঘটবার তা-ই ঘটল। আমাকে বিরাট খাতির যত্ন করে ভিতরে ঢেকানো হয়েছে। সিকিউরিটি ছেলেটি গার্ডেন চেয়ার দেথিয়ে বলল, ‘স্যার, বসুন।'

আমি টেবিলে ভাঁজ করে রাখা থবরের কাগজ হাতে তুলে নিয়ে বললাম, ‘না, তোমার স্যার না আসা পর্যন্ত আমি ওই ঘ্যামকে শুয়ে দুলব। কিছু খাবার হবে ?’

সিকিউরিটি ব্যত্ত হয়ে বলল, ‘অবশ্যই হবে ক্তসারী। আমি আমাদের প্যান্ট্রিতে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওরা এখন্চিদিয়ে যাবে।’

আমি হ্যামকে বসতে বসতে বললাম, ‘্থে (ষাল। দুটো কলা দিতে বলবে। গাছে শুয়ে কলা খাওয়ার মজ্রাফ্টাদা। নিজের মধ্যে একটা হনুমান ফিলিংস আসবে। যাক, গরেমীরি বসের আসতে কতক্ষণ লাগবে?

কলার কথা শুনে সিকিউরিটি ছেলেটি মনে হয় আরো ঘাবড়ে গেল। নিজের বসের সজ্গে কথা বলবার পর থেকেই কেমন যেন ভয় পাওয়া গোছের হাবভাব। কাঁচুমাচু মুখে বলল, ‘একটু দেরি হবে স্যার। উনি দূরে আছেন।

আমি বললাম, ‘নো প্রবলেম। ততক্ষণ আমি খবরের কাগজ পড়ব।'
‘কোনো প্রবলেম হলে আমাকে ডাকবেন স্যার।’
আমি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে চলে যেতে বললাম। कী অদ্ভুত! একবার খুনের কথা বলেছি সব কেমন নিমেষে বদলে গেল! গলা ধাকা দেওয়ার বদলে হাত কচলাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমি ফেকনু পার্টি নই, আমি কোনো ইউনিভার্সিটির ভিসি। ‘শিক্ষাব্যবস্থায়
-•ศা.৩৩নার উন্মেষ’ ধরনের কোনো জটিল বিষয়ে সেমিনারে ভাষণ luc. এイেছি!

ই্যামকে দুলতে দুলতে চোথের সামনে খবরের কাগজটা মেলে भরলাম। আর তখনই খবরটা চোখে পড়ল। খবরের শিরোনাম— (.৯লেঙ্কারিতে নেতা! সাংবাদিক বেশ বড় করে খবরটা লিখেছে। একেবারে ডায়লগ টু ডায়লগ। আমি অতি উৎসাহে পড়ে ফেলনাম।

গতকাল শনিবার বিশিষ্ট নেতা রামনিধি পাল তিনটি জনসভা করে রাতের ট্রেনে কলকাতা ফিরছিলেন। ফেরবার কথা ছিল গাড়িতে। কিন্তু গাড়ি গোলমাল করে। পার্টির কর্মীরা নেতাকে বলে, দাদা, আপনি অন্য গাড়ি নিয়ে ফিরুন। নেতা রাজি হন না। তিনি বলেন, না ট্রেনে ফিরব। রাতে ঘুমোতে ঘুমোতে যাব। বিশ্রাম হবে। কজজের চাপে বিশ্রাম হচ্ছে না। রাতের ট্রেনে এসি কুপে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলেন রামনিধিবাবু। রাত একটা নাগাদ চিৎকার চ্ঁঁযুমেচিতে তিনি ধড়ফড় করে উঠে পড়েন। একটু পরেই বুঝরে পিরেন, ট্রেনে ডাকাত পড়েছে। ডাকাতদল লুটপাট ওরু কর্রেজ্ৰি রামনিধি পাল নিজের দেহরক্ষীকেও অন্ধকারে খুঁজে পেলেক্কে ন।। হাল ছেড়ে দিয়ে


‘অ্যাই হারামজাদা, সঙ্গে যা আছে দিয়ে দে।’
রামনিধি পাল হাতের আংটি ঘড়ি সব খুলতে লাগলেন। ডাকাতের লিডার আবার হুকার দিল।
‘এত দেরি কেন ? তাড়াতাড়ি কর।’
বলতে বলতে সে রামনিধি পালের মুখে টচের আলো ফেলে। ফেলেই লাফিয়ে ওঠে।
‘আরে রামু না? আরে রামনিধি। আমদের গাধানিধি পাল যে।’
রামনিধিবাবু চমকে উঠলেন। ডাকাত লিডার ফট করে কুপের আলোটা জ্রালিয়ে মুখের কাপড় সরিয়ে ফেলন। রামনিধি সহাস্যে বললেন, ‘আরে গজা যে! আমাদের গজানন। তুই এখানে কী করছিস?’

গজানন ডাকাত বলল, ‘কী করছি দেখতে পাচ্ছিস না? ডাকাতি করছি। তুই গাধা এখানে কী করছিস?’

রামনিধিবাবু বললেন, 'সভা করে কলকাতায় ফিরছি।’
গজানন বলল, 'ওহ ভুলে গেছি ছুই তো আবার নেতা হয়েছিস। কাগজে টিভিতে ছবি দেখেছি। হাঁরে রামু, তুই নেতা হলি কী করে রে! মনে আছে তোকে আমরা স্কুলে গাধানিধি বলে ডাকতাম? কী গাধা ছিলিরে বাবা!'

রামনিধিবাবু হাসতে হাসতে বললেন, ‘আর তুই? তুই কী করে ডাকাত হলি গজা। ভিতুর ডিম ছিলি একটা! অঙ্ক স্যারের ধমক খেয়ে একবার প্যান্টে হিসি করে ফেলেছিলি, হা হা...।’

এরপর দুই বন্ধু মুখোমুখি বসে গল্প শুরু করে। ট্রেনের যাত্রীরা অবাক হয়ে যায়। গোটা ট্রেন জুড়ে ছড়িয়ে;পড়ে নেতা আর ডাকাত বন্ধু! এর মধ্যে রেলপুলিশ আসে, কিন্তু রামনিধি পালের ভয়ে গজাননকে কিছুই বলতে পারে না। বরং ওই রাতেই (6) ীিা থেকে গরম চা আর পককাড়া জোগাড় করে আনে। দুজনে করাম করে খায়। আড্ডা চলে ভোররাত পর্যন্ত। গজানন দল্লেৎ বাকি ডাকাতদের আদেশ দেয়, যার যা জিনিস নেওয়া হয়েচ্ঘে কিিরিয়ে দেওয়া হোক। স্কুলের বন্ধ্রু যে ট্রেনে চলেছে সেখাब্রে জ্টাকাতি করা যাবে না। জিনিস-টিনিস ফিরিয়ে দেওয়ার পহ্র্রিকসময় চেইন টেনে গজানন তার দলবন নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যায়। নেমে যাওয়ার আগে রামনিধি পালকে বুকে জড়িয়ে ধরে। এই দৃশ্য কামরার কোনো কোনো যাত্রী মোবাইলে ধরে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু ডাকাতদের ভয়ে পারেনি। গজানন নেমে যাওয়ার পর মুখে হালকা হাসি নিয়ে রামনিধি পাল নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন।

ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে সকালবেলা। রামনিধিবাবু কলকাতায় পৌছোনোর পর। নেতা-ডাকাতের বন্ধুত্ব নিয়ে রাজনীতিতে তোলপাড় পড়ে যায়। খবর আপ্রাণ চেপে রাখবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু পারা যায়নি। রামনিধিবাবুকে তাঁর দলের নেতৃত্ব ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে বলে জানা গেছে। রামনিধি পাল একে নিছক বন্ধুত্ব বলতে চাইলেও তাঁর বিপক্ষ দল একে ‘ভয়ংকর কেলেক্কারি’ বলে প্রচার শুরু

করেছে। আজ বিকেলে কলকাতায় এর প্রতিবাদে মিছিল বের করা হবে।

খবর আমার দারুণ লাগল। এমন মজার খবর আমি আগে কখনো পড়েছি বলে মনে হয় না। রামনিধিবাবুর মতো মুখে হাসি নিয়ে হ্যামকে হালকা দুলতে দুলতে আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। দোলা ঘুম। স্বপ্ন দেখলাম, হনুমান হয়ে গাছে বসে কলা খাচ্ছি। মালঞ্চমানা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আমাকে একটা একটা করে কলা এগিয়ে দিচ্ছে আর বলছে, ‘লক্ষ্মী সোনা, আরেকটা খাও। লক্ষ্মীটি, না খেলে যে গায়ে জোর হবে না। মন্মথকে মারবে কী করে ?'


## চব্বিশ

মালঞ্চমালার মুখটা ধীরে ধীরে মন্মথ তালুকদারের মুথে বদলে গেল। ঘুম আর জেগে থাকার এটাই কি তফাত ? মুখ বদলে যায় ? মনও কি বদলায়? মনে হয় বদলায়।

মন্মথ তালুকদার ধীরে ধীরে স্পষ্ট হল। সে আমার মুঢের ওপর ঝুঁকে পড়েছে।
‘সাগর, সাগর, ওঠ সাগর...আমি এসেছি। সরি একটু দেরি হল। একটা সাইট দেখতে গিয়েছিলাম।'

আমি ধীরে ধীরে চোখ খুললাম। বাঃ, ঘামকের দোল্মায় এমন চমৎকার ঘুম হয় আমার জানা ছিল না। তধু হামকের্ধুজিনায় নয়, তার সঙ্গে গাছপালার সান্নিধ্য আছে। ফুরফুরে তার্ধুন বাতাস আছে। পাথির কিচিরমিচির আছে।

মন্মথ আবার ডাকল, 'সাগর, এসো, জ্রে্রি আমরা টেবিলে বসে কথা বলি।

গলায় যতই নরম ভাব থাক, ম্প্যে)তালুকদারের ভুরু কোঁচকলো। বোঝাই যাচ্ছে, কোনো কারণে সে আমার ওপর বিরক্ত। মনে হয় আমি কারণটা ধরতে পারছি। থাক। ওর বিরক্তি নিয়ে ও থাক। আমার ঘ্যাচার মাথ।। কাজ শেষে আমাকে ঠিকমতো পেমেন্ট দিলেই হবে। আমি ওঠবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলাম না। একটা হালকা হাই তুললাম। খোলা মুঢের সামনে ডান হাত এনে তুড়ি দিলাম। হাইয়ের ক্লাস ক্যারেক্টার আছে। যাকে সাদা বাংলায় বলা যায় শ্রেণী চরিত্র। ঘাটে মাঠে শোয়া পার্টি যেভাবে দাঁত মুখ থিচিয়ে, ইয়া বড় মুখ করে হাই তুলবে, ফুরফুরে এসি ঘরে শোয়া মানুয নিশ্চয় সেইভাবে হাই তুলবে না। হামকনিদ্রার পর বত্রিশ পাটি বের করা হাই মানায় না। এইভেবে আমি হালকা হাই ছেড়েছি। মন্মথ তালুকপ্দার একই কথা বলে যাচ্ছে।
‘আমরা কথা শুরু করি। আমার একটু তাড়া আছে।’
আমি ওুয়ে শুয়েই বললাম, ‘কী বিষয়ে তাড়া।’
মন্মথ তালুকদারের ভুরু আরো একটু গভীরভাবে কোঁচকাল। ভাবটা এমন, আমার কী বিষয়ে তাড়া তা নিয়ে তোমার কী ছোকরা ? একটু ইতস্তত করে বলল, 家কির কাছে একটা জমি কেনবার ব্যাপারে মিটিং করব।'
‘ও। জমি কতখানি? ছোট ?’
মন্মথর বিরক্তি এবার ভুরু থেকে গলায় এল। নিজেকে ভদ্রতার মধ্যে বাঁধলেও সেই বিরক্তি বোঝা গেল।
‘না বড়। বেশ বড়। কিন্তু তা দিয়ে তোমার কি প্রয়োজন সাগর?’

আমি নিস্পৃহভাবে বললাম, ‘কোনো প্রয়োজন নেইই। আপনি জমির কথা বললেন, তা-ই প্রশ্নটা মাথায় এল। আপনি যদি জমি না বলে আকাশের কথা বলতেন, তাহলে কি আর ছোট বफ্র্র ? আসত?’

মন্মথ তালুকদার হাত তুলে গলা খাঁকার্কিকিল। বলল, 'যাক, এসো আমার কথা সেরে ফেনি।
 দিলাম অল্প দোলা। তারপর বললার্মঃ্ররি স্যার। আমি এখন নামতে পারছি না। আপনার এই শয্যাব্যবস্থা খুবই আরামের। আমি আর একটু ঘুমোব। এতক্ষণ চিত হয়ে ঘুমিয়েছি, এবার পাশ ফিরে ঘুমোব। যদি ঘুম না আসে তাহলে ঘাপটি মেরে থাকব। স্যার, আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আপনাকে যে একটুু অপেক্ষা করতে হবে।’

স্যামক আমার ঘরের ভাঙা তক্তপোশ নয় যে ইচ্ছে করলেই পাশ ফেরা যাবে। আমি পাশ ফিরতে পারলাম না, তবে কথা বলতে বলতে আমি সত্যি উলটো দিকে মুখ ফেরালাম। বুঝতেই পারছি, পাশে দাঁড়ানো বাগান বিশারদের হাল কঠিন হয়ে গেছে। আমার মতো একটা ফালতু ছোকরা, ঘুমোনোর জন্য তাকে দাঁড় করিয়ে রাখবে এটা সে নিশ্চয় কল্পনাও করতে পারেনি। তারওপর সঙ্গে দুজন পিয়োন, একজন অফিস কর্মচারী, গেটের সেই সিকিউরিটি গার্ডও আছে।

তাদের সামনে আমার এই মুথ ফিরিয়ে নেওয়া খুবই অপমানজনক। মন্মথ তালুকদার তো আর হেঁজিপৌজি কেউ নয়। বিউটিফুল-এর মতো বড় কোম্পানির মালিক। তবে সাগরও কি হেঁজিপেঁজি কেউ? একেবারেই নয়। বড় কোর্প্পানি না থাকতে পারে কিন্তু সাগরেরও কম কিছু নেই। তার ভাঙা তক্ঞাপোশের পাশে রাজকন্যা এসে বসে। তার টেবিল ঘটখট ভাতের হোটেন আছে। মইইে না দেওয়া িিউশন বাড়ি আছে। তমালের মতো একগাদা বিপজ্জনক ভালবাসার বন্ধু আছে। আছে রেবার মতে বুঝতে না পারা রহসময়ী, মনে আর শরীরে অপরূপ সুন্দরী প্রেমিক। আছে ভিক্ষুক নন্দর মতো ধনী মনের মানুষ। আছে বাঁধা গতে জীবন না কাটানোর সাহস। আছে যখন খুশি মন খারাপ করা আর মন ভাল করবার স্বাধীনতা। সাগর হাসতেও ভয় পায় না, কাঁঢতেও লজ্জা পায় না। মন্মথ তালুকদার তো কোন ছার, টটট বিড়নলা আম্বনিরা পারবে যখন মনে হবে হো হো করে হাসতে? কান্না পেলেও হাউমাউ করে কাদতে পারবে? হাজার ক্লুকিক়া। টিসু आনো রে, কালো চশমা আনো রে। সাগরের লৈক্সু লাগে না। তাহলে? কম कोসের? তারওপর সাগরের অ্ত মন ক্যানভাস।
 মনে রং থাকলেই হন। আর আছে মনর্র্যেন্। যখন তখন যাকে খুশ্ডি.
 সাগরের মতো এত কিছ্র এই দুনিয়ার কার আছে? কারো নেই।

মনফোনের কথা মনে পড়তে মনটা খুশি খুশি লাগছে। অনেকদিন মন<োনে কথা হয়নি। হাতে সময় আছে। মন্মথ তালুক্দার অপেক্ষা করুক। আমি চোখ বুজে ঘাপটি মেরে মনফোনে কতগুলো দরকারি কথা সেরে নিই।
'झালো, হালো ঋতিশা?'
ঋতিশা উত্তেজিত গলায় বলন, ‘হাঁ বল। সাগর তুই কোথায় ?’ আমি হেসে বললাম, ‘ঘামকে।’
'কোথায় বনनি ?'
‘গামক শय্যায়। সেখান থেকে বলছি। ঢুই ঘটনা বন ঋতিশা।’ ঋতিশা উচ্ম্মসিত গলায় বলন, ‘ঘট্না এর্সেলেন্ট। তোর

পাঠানো বিদ্রোহী মানুষের দল এসে সেদিন ‘আগুন জ্বালো’র ওপর জল ঢেলেে দিয়ে গেছে। শধু ‘আগ্তন জ্যালো’ নয়, আমার শাশুড়ির অবস্থা সবথেকে খারাপ। তিনি ভিজে বিড়াল হয়ে বাড়িতে বসে আছেন’

আমি উৎসাহ নিয়ে বললাম, ‘বলিস কী রে ঋতিশা! এতটা হয়ে গেছে!'
‘হয়ে গেছে মানে সাগর শাস্তি কাকে বনে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে ওই মহিলা। সেদিন, তুই ফোন করবার খানিকক্ষণের মধ্যে, টিভিওলারা ক্যামেরা বাগিয়ে এসে হাজির হল। তারা চারু দত্তকে বলল, আমরা খবর পেয়ে গেছি মাসিমা। উনি তো অবাক। বললেন, কী খবর? টিভিওলারা বলল, আপনি আপনার "আগুন জ্বালো" বুটিকের দামি নামী মোমবাতিগুলো গঙ্গাপাড়ের ঝুপড়িবাসীকে বিনি পয়সায় বিলিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই কথা শুনে আমার শাশুড়ির তো খাবি খাওয়ার মতো অবস্থ, উনি তো র্কিষ్ুহ জানেন
 না...হি হি...উনি হাঁও বলতে পারছিলেন ন্তৌীবার নাও বলতে পারছিলেন না। বোঝ কাগ্ড!

আমি এক কান থেকে অন্য কানে থিলফিান বদল করে বললাম, 'তারপর কী হল ?'

ঋতিশা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, আর কী হবে? শাশুড়ি ঠাকরুন মুখে পাউডারের পাফ বুলিয়ে, ঠোঁটে লিপস্টিক, চোথে মাসকারা লাগিয়ে ভিতরের কান্না চেপে টিভি ক্যামেরার সামনে গদগদ গলায় বলনেন, ‘হ্যা, আমি সবাইকে ডেকেছি। লাভ নয়, প্রতিবাদের জন্য আমি ব্যবসা শুরু করেছি। সেই প্রতিবাদে যদি উজাড় করে দিতে না পারি তাহলে কীসের জন্য আমার পথচলা...হি হি...।'

আমি বললাম, ‘বলিস কী রে ঋতিশা! এ তো সিনেমা।’
‘সিনেমার থেকেও বেশি। তোর ঝুপড়ি পার্টি টেম্পো করে এসে দোকানে ঢুকে মনের আনন্দে সব সাফা করে দিল। তারপর হাতে সেই মোমবাতি জ্বেলে শুরু করল হাঁটা। চারু দত্ত ছল ছল চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন।'

আমি বননাম, ‘আহারে!’
ঋতিশা বলন, ‘আহরে বনে আহরে। পাজি মহিনা একেবারে ঘরে সেঁদিয়ে গেছে। আমার সঙ্গেও আর চ্যাটাং চ্যাটাং কর়্ছে না। ওনলাম, ঝুनঝুনঔ゙না নাকি রেগে বোম। এইভাবে পয়সা নষ্ঠ সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। বলেছে, "আগুন জ্বালো" জ্বালিয়ে দেবে। সেখানে এগ রোলের দোকান খুলবে।’

আমি বললাম, ‘চমеকার’’
ঋতিশা বলল, ‘আ্যাই সাগর, তোর সঙ্গে কবে দেখা হবে?’
‘ডেট টাইম বলাটাই তো ঝামেলার। চিত্তা করিস না হয়ে যাবে। এখন ছাড়ি?'

ঋতিশা উদগ্রীব ভবে বনন, 'সাগর, শোন সাগর, ফোন ছাড়িস ना...।

এবার পরের ফোন। মেঘলাকে।
'মেঘনা। খবর कী?'
'খুব খারাপ।'
আমি চিত্তিত গলায় বনলাম, ‘কী হয়েছেহ;
মেঘলা खোঁ করে একটা দীর্ষশ্বাস লেিন বনল, ‘অর্ণব প্রায়


আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘‘ক্রে? সে কে?’
মেঘলা বলল, ‘উফ সাগরদা, তুমি এত সহজে সব ভুলে যাও কী করে বল তো?

আমি বললাম, ‘সরি।’
‘অর্ণব আমার হু বর। রিকশাকাণ্ড যে আমার সঙ্গে যাবতীয় সম্পক্ক শেষ বনেে ঘোষণা করাহিন।’

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, ‘বুঝতে পেরেছি, তার আবার কী रল?'

মেঘলা হেসে বনন, ‘তার বোধোদয় হয়েছে। বোধোদয় নয়, রিকশাদয় হয়েছে। আমকে বনन, সেদিন রিকশা টানা নিয়ে অতগুলো কড়া কড়া কথ্যা বলার জন্য সে খুবই অনুতপ্ত। আমি যেন সব ভুলে যাই এবং তকে ক্ষমা করি P’
‘খুব ভাল কথা। ঢুমি ডুলে যাও মেঘলা। তোমার সুন্দর বিয়ে হোক। আমি কনুই পর্ব্ত ডুবিয়ে খায়,'

মেঘলা বলन, ‘সাগরদা আয়ি ঠিক করেছি, ভুনে যাব। ভুলে গিয়ে বিদেশে যাবার আগে অর্ণবকেই বিয়ে করব। কিন্তু তার জন্য একটা কন্ডিশন ওকে মানতে হবে।'
‘আবার শর্ত দেওয়ার কী হন?’ আমি বিরক্ত হলাম। একটা গ্যাপি এভিং হতে চলছে, তার মাঝে ব্যাগড়।।

মেঘলা বলন, ‘আমি বলেছি, বিয়ের সময় আমি রিকশা করে বিয়ে করতে যাব। यদি রাজি থাকে তো বন।’

आমি বললাম, ‘রিকশা করে যাবে মানে! সামনে ব্যালড বাজবে?'
‘ব্যাঙ্ড বাজবে না ঢক বাজবে আমি জানি না সাগরদা, তবে রিকশা করেই যাব।’

 বাড়াবাড়ি করতে পারে না? यাইহোক এই্গ্ত্রাখলাম সাগরদা। নাইব্রেরিতে দুকহি। আর হাঁ, তোমার স্বপ্ব<<
 দিয়ে ভেতে পারি।

আমি মনফোন কানে নিয়েই প্রায় লাফিয়ে উঠি। স্ব্নयষ্ত্র হচ্ছে! ফোন কেটে দিল মেঘলা।

শেষ ফোন রেবাকে।
রেবা কড়া গলায় বলল, ‘কী চই ?’
আমি গদগদ গলায় বনলাম, ‘কিছু না। এমনি এমনি করনাম’’
‘তুমি কি খুন করে জেলে যেতে পেরেছ?’
‘এখনো পারিনি রেবা। চেষ্টা চালাচ্ছি।’’
‘তোমার দ্বারা কিছুই হবে না।’
‘আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। যা করতে যাই সব উলোটপালোট হয়ে যায়। এই বে একটা খুন্নে কাজ পেলাম, সেটাও মনে হচ্ছে উলটে যাবে।'
‘আমি জনি। ত্বু খুন কেন？ভানবাসার কাজও তুমি উলটে দাও।

বিষণ্ন গলায় বললাম্，‘আমি কিত্তু চেষ্টা করি রেবা। খুব চেষ্টা করি। শেষ পর্যন্ত পারি না।’
‘দুনিয়ায় পারার মানুষ দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত সাগর। তুমি পারো না বলেই তোমাকে এত ভালবাসি সোনা।’

আমি কিছু বলার আগেই রেবা মনফোন কেটে দিল। এমনটাই সে করে। আমার জন্য অপেক্ষা করে না।

মনফোনের পাট শেষ করে আমি হ্যামক থেকে নামলাম। মন্মথ কিছু বলতে গেল। আমি হাত তুলে বললাম，‘আগে চা দিতে বলুন। তারপর কথা।

মন্মথর পিছনে পিয়োন গোছের একজন। মন্মথ তাকে ইশারা করল। চায়ের ইশারা। আমি ঋুঁকে বললাম，‘ভাই，এক্ট কষা চা আনবে। বেকার মানুষদের পলকা চা সহ্য হয় না।’

গার্ডেন চেয়ারে টেবিলে বসে চা খেলাম। মর্র্⿰亻木丶⿻⿰丿乛⿱二小欠心 খেল। শর্ত অনুযায়ী এই সময়ে আমরা কোনো কথা বলল্গ（4）না। বিকেল শেষ হতে বেশি দেরি নেই，কিন্তু রোদের দাপট অ্টি। আমরা বসে আছি সুন্দর রঙিন ছাতার তলায়। ফিনফিন্নে কীয়ির কাপ রেখে বললাম； ‘একটা প্ন্যান করছি। সেই প্ন্যান বলক্কে’’ আপনার কাছে আসা স্যার।’
‘কীসের প্ল্যান ？’ মন্মথ ভুরু কুঁচকে বলল।
আমি নির্লিপ্ত মুখে বললাম，‘শ্রীমতী মালঞ্চমালাকে হত্যার প্ন্যান।＇

মন্মথ এঝটু নড়েচড়ে বসে বলল，＇ভাবা হয়ে গেছে？＇
আমি বললাম，‘পুরোটা হয়নি। খানিকটা হয়েছে।＇
মন্মথ তালুকদার বলল，＇প্ল্যানটা কী আমি ওনতে পারি।＇
আমি বললাম，＇পারেন। কিন্তু তার আগে কতগুলো শর্ত আছে। সেগুলো আপনাকে মানতে হবে স্যার।＇

শর্তের কথা শুনে মন্মথ তালুকদার ভুরু কোঁচকাল। কেউ শর্তের বাইরে নয়। একজন মানুষকে গোটা জীবন ওধু শর্ত মেনেই চলতে হয়। যে যখন পরাধীন তখন তার সামনে থাকে হাজার শর্ত। এটা

করা যাবে না, সেটা করা যাবে না। এখানে বাধা, সেখানে বাধা। সে যখন স্বাধীন তখন তার সামনে আরো বেশ্শি শর্ত। স্বাধীনতা উপভোগ এবং রক্ষার জন্য তাকে শর্তের পর শর্ত মানতে হবে। সংসারীর যেমন শর্ত আছে, সন্ন্যাসীরও আছে। দরিদ্র মানুষের শর্ত কষ্ট করে বাঁচতে হবে। ধনীর শর্ত ফেলে ছড়িয়ে জীবন কাটাও। আমার মনে হয়, ধনীর শর্ত বেশি ঝামেলার। নিজেকে ধনী করবার ঝামেলার সঙ্গে থাকে অন্যকে গরিব রাখবার ঝামেলা-দুটোই সামলাতে হয়। কবিকে মানতে হয় ছন্দের শর্ত, বিজ্ঞানীর ছন্দ ফর্মুলা। রাজার শর্ত মাথা উঁদু করে রাজধর্ম পালন, প্রজার শর্ত কুঁজো হয়ে থাকো। প্রেমের শর্ত যুক্তি বুদ্ধি বিসর্জন। বিরহের শর্তও সেই এক। যুক্তি বুদ্ধি ছুঁড়ে ফেল্ন। মজার কথা, সবাই জানে তবু, শর্তর কথা শুনলে, সবাই ভুরু কুঁচকোয়। মন্মথ তালুকদারও কুঁচকেছে।

আমি একটু হেসে বললাম, ‘চিন্তা করবেন না, শর্ত খুব কঠিন नয়।

মন্মথ এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থেকে বল্লুন্ৰু টাকা বাড়াতে হবে।' আমি নিল্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললাম, ‘হতে ना।

মন্মথ আমার মুখ থেকে চোখপ্রুরিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, ‘সাগর, আমার একটা কথা আছে।'
‘বলুন স্যার।’
‘অফিসের সিকিউরিটি গার্ডকে খুনের কথা না বললেই কি হত ना?'

আমি বুঝেছিলাম, মন্মথ জেনেছে। সেই কারনেই আমার ওপর বিরক্ত। ও यদি জানত, আমি ওকে বিরক্ত করবার জনই সিকিউরিটি ছেলেটিকে ওসব বলেছি তাহলে বোধহয় বিরক্ত হত না। ুুধু খুনের কথা বলে বিরক্ত করা নয়, আমি ওকে অপেক্ষা করিয়ে হামকে ঘুমের ভানও একই কারণে করেছি। মালঞ্চমালাকে কন্ট্রোলে আনবার জন্য একরকম পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলাম। সে-পদ্ধতি ছিল তার ঠোকা পদ্ধতি। এই পদ্ধতির নিয়ম হল মোটামুটি সবকথায় ‘াঁ হাঁ’ করে যেতে

হবে। তার স্বামীর জন্য আবার এই পদ্ধতি চলবে না। তার ওপর আরেকরকম পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করছি। বিরক্ত পদ্ধতি। এটাই আসন। কার জন্য কোন পদ্ধতি সেটা বুঝতে হবে। একই পদ্ধতি সবসময় কাজ করবে এমন নয়। মালঞ্চমালার ক্ষেত্রেই তো তাল ঠোকা পদ্ধতি কাজ করতে সময় লেগেছে। অনেক লড়তে হয়েছে। তার স্বামীর বেলায় অতটা সময় নেবে বলে মনে হচ্ছে না। গেটের সিকিউরিটিকে খুনের কথা বলে দেওয়ায় সে খুবই বিরক্ত। পুরোটা আমায় দেখাচ্ছে ना।

আমি হেসে বললাম, ‘ওই ছেলেটিকে একটুু ঘাবড়ে দিলাম।’
মন্মথ তালুকদার কঠিন চোখে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, 'কেন?'
‘আপনি চিন্তা করবেন না স্যার, আপনার এই গার্ডেন অফিসের কর্মারীরা এতক্ষণে আমকে পাগল ছাগল ভেবে নিয়েছে। ওদের আমি খুনই বলি আর চুমুই বলি—সব সমান। ওরা ব্কুলিী গুরুত্ব দেবে না। আমি যদি মালিকের লোক না হতাম, তজাল্ল প্রথম দিনই আমার পশ্চাৎদেশে একটি লাথি কষিয়ে বিদায়্ক্র্রে দিত। মালিকের লোককে পশ্চাৎদেশে লাথি কষানোর দৃষ্টান্তঞ্পী বীতে নেই এমন নয়, অনেক আছে। কিন্তু "বিউটিফুল" কোম্রীনির লোকরা মনে হয় নাঁ সেই দলভুক্ত। যতই হোক, তারা ক্কৌ্দ্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ফুল, পাথি, বাগান নিয়ে তাদের কারবার। লাথি কষানো কি তাদের সাজে ?’

কথা শেষ করে আমি সুন্দর করে হাসলাম। মন্মথ তালুকদারের বিরক্তি কি বাড়ছে? হাঁ, বাড়ছে। নাকের পাটা ফুলে উঠছে। বিরক্তি বাড়িয়ে দিতে হবে। ধমক জাতীয় কিছু একটা দিতে গিয়ে মন্মথ যেন ব্রেক কষল। বাঁ হাতের তালু দিয়ে মুখ মুছল। মনে হন, মুখ নয়, মুখে যে কথা আসছে সেই কথা মুছল।
‘বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, এই ধরনের কথা না বলাই ভাল। এ্রত মানুষ ঘাবড়ে যায়।’

আমি বিনয়ের গলায় বললাম, 'মাঝেমাঝে ঘাবড়ালে শরীর ভাল থাকে স্যার। বিশেষ করে হার্টের জন্য তো খুব জরুরি। নিউজিল্যান্ডের এক গবেষণা কেন্দ্রে ঘাবড়ে যাওয়া মানুষের ওপর কাজ হচ্ছে। দেখা

গেছে, घাবড়ে যাওয়া মানুষের হাৰ্টে রক্ত চলাচলের পরিমাণ বেশি। ফনে তারা শরীরের দিক থেকে অনেকটা বেশি সুস্থ। আপনি যদি চান স্যার আপনাকে ওদের ওর্যেবসাইটট দিতে পাারি। দেব?'

মন্মথ তালুক্দার ঠোটের কেণে ক্রূ ধরনের হাসল।
‘কাজের কথায় এসো সাগর।’
‘অবশ্য স্যার।
‘তোমার শর্ত জানাও’’
আমি এবটু চুপ করে থেকে বললাম, ‘আমি মানঞ্চমালাদেবীর কাছে গিত্যেছিলাম।
‘আমি জনি।’
আমি এবটু অবাক হয়ে বললাম, ‘অনুমান করছেন ?’
‘না, আমি জানি তুমি গিয়েয়িলে। বিয়াল্লিশ মিনিট ছিলে। মানঞ্চ ছাদে যে রক গার্ডেন তৈরি করেছে সেখানে বসে কথ্থা বলেছ। বেরোবার মুদ্থও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা হয়েছে পo

আমি নিজের মনেই হাসলাম। এটা আমার ব্বোক উচিত ছিন। এত টাকাপয়সা খরচ করে একজন মানুষ 及াল্রে নিয়োগ করেছে, তারওপর নজরদারি থাকবে না? অবশ্যই बেককবে। আমার পিছনে ‘লোক’ লাগানো হয়েছে। তবে ফ্যাাাঝু শিতরের ঘটনাও জানে দেখছি। স্পাই তাহলে ভিতরেণ মেয়েটি? না, তাহলে মন্মথ এইতােে আমাকে বলে দিত না।
‘স্যার, আপনি যখন এতটা জানেন এটাও নিশ্য় জানেন আমার সल্গে মানঞ্চমালাদেবীর कী को কথা হয়েছে?'

মন্মথ এমন একটা হাসল, যার অর্থ হাঁও নয়, নাও হয়।
‘আমি কী জানি সেটা বড় কথা নয়, তুমি আমাকে জনাবে।’
আমি মাথা নেড়ে বলনাম, ‘ঠিক। আগে শর্তের কথাতা বলব নাকি আগে আপনার ত্ত্রী কী বলেছেন সেটা জনাব।’

মন্মথ এবদু নড়েচড়ে বসন। বলল, ‘শেটা আগে বলা প্রয়োজন বনে তুমি মনে করহ। সাগর, একটা কথা মনে রেথো, 小াজটা তোমাকে এমনি এমনি দেওয়া হয়নি। আবার বলছি, এই শহরে পয়সা নিয়ে ভালবাসার লোক যেমন আছে, খুনখারাবি করবার লোকও

আছে। তবু তোমাকে ডাকবার একটাই কারণ। তুমি এমন কিছু ভাববে যা প্রফেশনালরা পারবে না। তাদের মাথায় আসবে না। কিন্তু তার মানে এই নয়...এই" নয়় ঢুমি কোনো গেম খেলবে...।'

আমি ক্যাচ ধরার মতো করে বাগানবিদের এই কথা লুফে নিলাম। মুখটা শক্ত করে বললাম, ‘আমার এটাই শর্ত। আমি খেলব এবং সেই খেলা আপনাকে মেনে নিতে হবে।'
'সেটা কীরকম?'
‘খুব সহজ। যাকে বলে জলবৎ তরলং। অনেকদিন জীবন নিয়ে খেলেছি, এবার মৃত্যু নিয়ে খেলব। মরণ রে ঢুঁহ মম শ্যাম সমান। আমি ঠিক করেছি, এক বাগান পাগলের গান পাগল স্ত্রীকে আমি খেলচ্ছলে হত্যা করব। আমার কাজ আমি কীভাবে করব সেটা আমার ইচ্ছে। আমি আপনার কাছে টাকঈ নেব আমার কাজের জন্য, আমার ইচ্ছেকে বিসর্জন দেবার জন্য নয়। সাগরের কিচ্ছ নেই, শুধু ইচ্ছে আছে। আমার শর্ত হল আমার খেলায় আপন্কির্বেধা দিতে পারবেন না।’ আমি একটু থামলাম। ফের বলর্নf ’, ‘তাড়া নেই, আপনি ভাবতে পারেন। যদি মনে হয়, আমাক্কুদ্যে কাজ করাবেন না তমালকে বলে দিতে পারেন।'

মন্মথ একটু চুপ করে থেকে মাথা ক্পিশিয়ে বলল, 'মানঞ্চমালার সঙ্গে তোমার কो কথা হয়েছে আর্মিক্কি জানতে পারি।'
‘অবশ্যই জানতে পারেন। আমি যেমন তাকে খুনের কথা বলেছি, সেও আমকে খুনের কথ্থা বলেছে।’
'খুন! কাকে? আমাকে?'
‘না, স্বপ্ন।'
‘সাগর, তুমি কি হেঁয়ালি বাদ দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবে।'
আমি গলা ঝাড়া দিয়ে বললাম, ‘অবশ্যই বলব। মালঞ্চমালাদেবী আমাকে জানিয়েছেন, খুন-টুনে তিনি বিন্দুমাত্র ভয় পান না। কারণ আপনি তার স্বপ্ন খুন করেছেন।'

মন্মথ মুখে চেহারা বদলাল। রাগ, অভিমান খেলে গেল যেন। নিজেকে সামলে বলল, ‘কী ধরনের স্বপ্ন?’

আমি হালকা হাসলাম। বললাম, ‘আপনি জানেন স্যার। তবে

সেটা আপনদের বিষয়，এটা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমার মাথাব্যথা আমার কাজ নিয়ে। ম্যাডাম বললেন，উনি আপনার ＂বিউটিফুল＂লাটে তুলতে চান। আমি বলুলাম，থুব ভাল কথা। ঔধ্রু লাটে তুলবেন না，একেবারে বাঁধাছাঁদা করে তোরঙতে এমনভাবে তুলে রাখুন যাতে মন্মথ তালুকদার আর কোনোদিন নাগাল না পায়।’ মন্মথ তালুকদার চোথ বড় করে বলল，‘তুমি বললে ？’
‘অবশ্যই বললাম। শুধু তা－ই বলিনি，বলেছি，এই কাজে যদি আমার সাহায্য লাগে আমাকে নিতে পারেন। আমি কম পয়সায় করে দেব। ভালই হবে। একটা কাজ করতে গিয়ে দুটো কাজ। ডবল রোজগার। স্যার，আমার মতো বেকার মানুষ বছরে ক－টা কাজ পায় বলুন？＇

মন্মথ মাথা নামিয়ে একটু চুপ করে থেকে বলল，‘সাগর，তুমি খেলা শুরু করে দিয়েছ।＇

আমি শান্ত গলায় বললাম，‘হঁাঁ，স্যার শুরু বিয়েছি। শুভেচ্ছা，জানান খেলায় যেন আমি জিততে পারি

মন্মথ মুখ না তুলেই বলল，‘তুমি কি রস্কিক্তি করছ？’
＇यা বলবেন। রসিকতা বললে রসিষ্ষো，সিরিয়াস বললে সিরিয়াস। খেলা জিনিসটাকে ছোট কবেব্রেখীর কোনো কারণ নেই। কবিগুরু খেলা নিয়ে কত গান ন্নি⿰亻弋一⿻上丨匕⿱亠𧘇口ি। খেলা ভাঙার খেলা। এরকম ফিলজফি ক－টা পাবেন ？’

মন্মথ তীক্ষ্ষ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল，‘ঠিক আছে， তুমি তোমার মতো খেল। আমার কাজ হলেই হবে।’

চমৎকার। বিরক্ত পদ্ধতি কাজ করেছে। উৎসাহিত গলায় বললাম，‘তাহলে আমার শর্ত আপনি মেনে নিচ্ছেন？’

মন্মথ তালুকদার মুখে কিছ্র বললেন না। মাথা কাত করলেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। মন্মথ অবাক হয়ে বলল，‘উঠে দাঁড়ালে！ আমকে তোমার প্ল্যান বললে না！’

আমি আরো অবাক হয়ে বললাম，‘সেকী স্যার！এতক্ষণ ধরে তাহলে কী বললাম？প্ন্যানই তো বললাম। এই যে আমি খেলব বললাম। খেলতে খেলতে কাজ করব। এটাই তো আমার প্ল্যান।＇

মন্মথ এবার ঝুঁকে পড়ে দাঁতে দাঁত চেপে ফিসফিস করে বলল, 'মানাকে কীভাবে মার্ডার করবে?'

আমি হাই হুল্গে চেয়ারে হেলান দিত্যে বললাম, ‘কীতবে করলে जাল হয়?
‘এটা ঠিক করা তো তোমার কাজ।’
आমি লজ্জা পাওয়া হেসে বললাম, 'না, একটা পরামর্শ নিচ্ছিলাম। আমি আপনার মিসেসের ফ্যুাট দেতে এসেছি। সিকিউরিটির বড্ড কড়াকড়ি। তারপরেও ভাবছি কাজ ওঋনেই করব। দুম করে একদিন ঢুকে... ${ }^{\prime}$

আমি চুপ করে গেলাম। মন্মথ তালুকদার চোখ সরু করে বলল, ‘দুম করে ঢুকে কী? ঔলি? নাকি ছুরি-টুরি ব্যবशার করবে। ওয়েপন ठिक হয়েছে?'

आমি মাছি ওড়াবার ভপ্গিতে মন্মর্থ তালুকুদারের কথ্থা উড়িয়ে

 অকারণে মেরে দিত্যে গেলে পুলিশ প্রথ্শু (anপানাকে সন্দেহ করবে।

আমি আধখানা ঢোখ বুজে বন্নক্রিম্, ‘আমি একটা ভেবেছি।’’
‘কী?’ বউ খুনের বাপারে মন্মথর আগ্র আমাকে মোহিত করে দिচ्ছে।

আমি মনে মনে ঝানু অপরাধী সাজবার চেষ্টা করলাম। ঝানু অপরাধীদের চেহারায় কি আলাদা কোনো বিশেষד্ব থাকে? মনে হয় না। বরং অপরাধী দেখলে, অবাক হতে হয়। ওম! এ এমন ভদ্রলোকের মতো দেখতে! এই মনুম এমন কাজ করতে পারে। ছি ছি। ভাবটা এমন হেন ছোটলোকের মতো দেখতে হলে অপরাধ করবার বাপারে বিশেষ ছাড় পাওয়া যাবে। সত্য কথা বনতে কী ভদ্রলোক-ছোটলোক চেহেরা বলতে ঠিক कী বোো যায় তা স্পষ্ট নয়। এই বিষয়েও বিঙ্তারিত গবেষণার প্রয়োজন। থবরের কাগজের পাত্র চাই কলড়ম একদিন বিষ্ঞাপন বেরোবে—আমার একজন পাত্র চই। ছোটলোকের

মতো দেখতে হলেও চলবে। কিন্তু ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই বলে যারা বিজ্ঞাপন দেয় তাদের মতো ছোটলোক হলে চলবে না।

আমি মন্মথর দিকে মাথা এগিয়ে বললাম, 'স্যার, ভাবছি খুনের সঙ্গে ডাকাতিও রাখব।'
'মানে!
'মানে ডাকাতির জন্য খুন। পুলিশ ধন্দে পড়বে। আপনার কথা মাথাতেই আসবে না। একজন শিক্ষিত, ধনী, শিল্পী মানুষ তো আর ডাকাতির ব্যবসা চালাতে পারে না।'

মন্মথর মনে হয় পছন্দ হল। বলল, 'মন্দ নয়।’
আমি আরো একটু ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে বললাম, ‘আচ্ছা, সঙ্গে যদি রেপ রাথি? রেপ অ্যান্ড মার্ডার?’

মন্মথ সোজা হয়ে বসল। আমি ষড়यন্ত্র টাইপ মুথ করে বললাম, ‘কিছু মনে করবেন না আপনার স্ত্রী...তাছাড়া রেপ হন্লে কী হবে জানেন, আপনার ওপর কোনো সন্দেহ থাকবে না। ক্তী আর স্ত্রীকে রেপ করতে যাবে না। তা-ই না?’ কথা শেষ ক্সীর্রে আমি ‘কেমন দিলাম’ গোছের হাসলাম।

মন্মথ তালুকদার নিমেযে বদলে গ্রে ক্পt চোখ কঠিন। ঠোটট কাঁপছে। চাপা গলায় বলে উঠল, 'ইউ স্রুড্নীড্রেল! ইউ...।’

আমি হেসে বললাম, ‘খেলায় (2x0 রেগে গেলে হয় স্যার?’

## পঁচিশ

আমার ঘরে আলো জ্বালানোর মন্ত্র আছে। শুধু সুইচ টিপলেই হয় না। মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। মন্ত্রটা এরকমー

ঘরের আলো জ্বাললে পরে ঘরের আঁধার মরে
ততে যে ভাই মন ভরে না আরো কিছুর তরে।
সেই কিছ্ছটই আসন জানি, তারেই আমি মানি,
সেই আলোতে সরাতে চাই মনের আাঁধারখানি।
মন্ত্র কীভাবে পড়া হবে সে ব্যাপারে কোনো রেস্ট্রিকশন নেই।
মনে মনে পড়া যেতে পারে, আবার উচ্চস্বরে পড়া যেতে পারে। পড়বার সময় সুর দিলে সমস্যা নেই। আবার না দিলেও কস্স্যো নেই। শুধু ‘সেই আলোতে সরাতে চাই মনের আঁধারখানিরাদাইনটা বলবার সময় মনে এবং শরীরে জোর দিতে হয়। পলক্র্ত্রেব্বি বললে মন্ত্র কাজ করে না। ব্যস, তাহলেই ঘরের নিয়ন জূলে ফি।
 আমার আপশোস নেই। যার বিশ্বাস্টির্র কাছে। আমার বেশিরভাগ কথই অন্যরা বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে, হয় আমি বাজে বকছি, নয় বানিয়ে বলছি। আসলে কথাকে গুরুত্বপৃর্ণ করবার রহস্য লুকিয়ে থাকে ভঙ্গিতে। কথা আসল নয়, বলবার ভঙ্গিটাই আসল। কেউ যদি হসিমুথে বলে, ‘বাস উলটে গেছে,’ মানুষ পাত্তা দেবে না। অথচ কেউ যদি গন্ᅥীর গলায় বলে, 'পা মচকে গেছে’ সবাই ‘গেল গেল’ করে উঠবে। বিষ্ঞাপন যাঁরা বানান তাঁরা এই ফর্মুলায় চলেন। কী বলছি বড় কথা নয়, কীভাবে বলছি বড় কথা। আমার এটারই অভাব। কথা শিখেছি, কথা বলতে শিখিনি। ফলে যা বলি বেশিরভাগ মানুষই ভাবে ‘ফালতু’। তবে তা নিয়ে আমার দুঃখ নেই। ‘ফালতু’ না থাকনে ‘দামি’ জিনিসের ফারাক বোঝা যেত না। কালো থাকলে

তবেই না সাদার কদর। মন্দ থাকলে ভালকে চেনা যায়। শুধু ভালর দাম কী? ফুটো পয়সা। টাকার দাম পড়ছে বলে ফুটো পয়সারও দাম কম। ঠিক সেরকমই, সাগর থাকলে তবেই না চারপাশের ধড়িবাজ, স্বার্থপর, লোভী মানুষজনদের চেনা যাবে।

যাইহোক, জ্ঞানের কথা থাক। লোকে বিশ্বাস না করলেও আমার আললোর মন্ত্র নিয়ে একবার খুব মজা হয়েছিল। মূল গল্পে যাওয়ার আগে মজাটা বলে নিই।

এক সন্ধেবেলা আকাশ কালো করে बেঁপে বৃষ্টি নেমেছে। আমি ভিজতে ভিজতে কুশলদার বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। মানুষ লোকের বাড়িতে কী নিয়ে যায়? কমন জিনিস হল্ম মিষ্টি। यদিও আজকাল মিষ্টির ব্যাপারে খুঁতখ্খুঁতানি শুরু হয়েছে। অনেকে খেতে চায় না। তা-ই ভাজাভুজি নিয়ে যাওয়ার হিড়িক বেড়েছে। মিট্টি, নোনতা, ঝাল, তেতো আমি কখনোই কিছু নিয়ে যাই না। আমার কাছে এই ভদ্রতা কেউ আশা করে না। সেদিন কুশলদার বাড়িতেক্রেণ্ধম হাতে দুটো বড় সাইজের বেণ্তুন নিয়ে। নধর বেগুন। পড়ায় মনে হচ্ছে, বেগুন দুটো হাসছে। বেগুক্পুিিয়ে যাওয়ার কারণ আছে। কুশলদার গিন্নি সোহাগবউদি হলেম্মেণ্বুনি এক্সপার্ট। দুর্দান্ত বেগুনি বানাতে পারেন। বেগুনি ভাজার্র জিনী কোনো পুরস্কার-টুরস্কার থাকলে হাসতে হাসতে প্রাইজ নিক্কিআসতেন। ট্রফির গায়ে লেখা থাকত—‘শ্রীমতী বেগেনি’। আমার ধারণা, বেগুন কাটা, বেসন ফেটানো, তাতে বেগুনের লম্বা লম্বা পিস চোবানো এবং শেষ পর্যন্ত তেলে ছাড়া—এই দীর্ঘ পরিক্রমার কোনো একটা অংশে সোহাগ বউদির বিশেষ কারিকুরি আছে। সেই কারিকুরি তিনি কাউকে বলেন না। আমি সোহাগবউদিকে বলেছিলাম, ‘চল, আমি আর তুমি মিলে বেগুনির দোকান নিই। দোকানের নাম হবে ওনলি বেগুনি, লোনলি বেগুন। দেখবে ক-দিনে ফুলে কেঁঁেে ঢঁঁই হয়ে যাবে। গাড়ি বাড়ি হয়ে যাবে।'

সোহাগ বউদি বলল, ‘দোকান চলবে না রে সাগর।’
আমি অবাক হয়ে বলনাম, ‘কেন! মানুষ এই চমৎকার বেও্তি কিনবে না? এইটুকু আত্মবিশ্বাস তোমার নেই!’

সোহাগ বউদি একগাল হেসে বলল, ‘বেগুনির টেস্ট যে তখন এমন চমৎকার থাকবে না।’

আমি বললাম,"কেন? সবকিছু এ গ্রেড কোয়ালিটির কিনব। বেগুনের জন্য কাছাকাছি কোনো গ্রামে চলে যাব।’

সোহগ বউদি বলল, ‘রান্না ুুধু জিনিসের কোয়ালিটির ওপর নির্ভর করে না সাগর। কার জন্য বানাচ্ছি তার ওপরও নির্ভর করে। গাড়ি বাড়ির জন্য বানানো বেগুনি আর তোর জন্য বানানো বেগুনির মধ্যে বিরাট তফাত হয়ে যাবে।’

এরপর আর এই বিষয়ে কথা বলা উচিত নয়। মনে মনে সোহাগবউদিকে পেন্নাম ঠুকে চেপে পেলাম।

সেদিন বেণুন নিয়ে গিয়েছিলাম ওই বেগুনির লোভে। সেদিন আবার সোহাগবউদির এক দূর সম্পর্কের বোন এসেছিল। ছিপছিপে লম্বাপানা মেয়ে। বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। চোখদুটো বড় ব্রড়। সুন্দর
 সুন্দর দেখতে নয়, আরো কারণ আছে। সোহাগবঈ্দ্ম আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল।
‘শ্রীমন্তী, সম্পর্কে আমার বোন হয়। ক্কার্দিন পরেই বিয়ে করে আমেরিকা রওনা দেবে। যাওয়ার আগে অেমিদদর কাছে দুদিন থাকতেে এসেছে।'

আমি বোকা ধরনের রসিকতা করে বললাম, ‘সুন্দরীরা সবাই দেশ ছেড়ে চলে গেলে তো খুব মুশকিল।’
‘কথার থেকে ভপ্গি বড়’ সেই থিয়োরি অনুযায়ী, শ্রীমন্তী কোনো কথা না বলে, আলাপের গোড়া থেকেই ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছিল, আমাকে মোটে তার পছপ্গ হচ্ছে না। রসিকতা শুনে আমার দিকে কড়া চোথে তাকাল। কুশলদা ম্যানেজ দেবার জন্য বানিয়ে বানিয়ে হেসে বলল, 'যাবে না? তোদের মতো অপগণ্ড পুরুষে দেশ ভরে গেছে। সুন্দরীরা মনের মতো মানুষ পাবে কোথায় ? এই পোড়ার দেশে মরতে থাকবে কেন?’

আমি বললাম, ‘অবশ্যই থাকবে না। সুযোগ থাকলে মনের মানুযের সন্ধানে আমিও বাইরে চলে যেতাম।’

কুশলদা বলল, ‘তোর মতো অলস, বেকারকে কোনো দেশ অ্যালাও করত না। ভিসাই পেধিンন ন্য। বিদেশে যাবার জন্য যোগ্যতা লাগে।'

আমি বললাম, ‘এত হেয় জ্ঞান কোরো না কুশলদা। সেদিন বিজ্ঞাপন দেখলাম, জাপান কনসুলেট অলস মানুষ খুঁজছে। ওদের দেশে সবাই এত কেজো যে ওরা মুশকিলে পড়ে গেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জিগ্যেস করছে, মা, অলস কেমন দেখতে? এই কারণেই ওরা বাইরে থেকে দেশে কয়েক পিস অলস ইমপোর্ট করতে চায়। যারা শুধু খাবে দাবে ঘুমোবে। মাঝেমধ্যে হেলতে দুলতে রাস্তা দিয়ে ছঁঁটবে। জীবনে কোনো তাড়া থাকবে না। ট্রেন ট্রেন ধরছি ভাব থাকবে না। ভাবছি অ্যাপ্লাই করব। শ্রীমন্তী তুমি কী বল ?'

শ্রীমন্তী আবার কড়া চোথে আমার দিকে তাকাল। বলল, ‘এই চিপ রসিকতাগুলো বন্ধ করলে ভাল হয় না সাগরবাবু?’

মেয়েটা উটেই যাচ্ছিল, সোহাগ বউদি গাদাখানেককেধেনি এনে সামনে রাখতে ফের বসে পড়ল। আমি বললাম, ধ্ব্রপি করে খাও শ্রীমন্তী। বাইরে গেলে কবে আবার বেগুনি পার্চেঠিক আছে ? ওসব দেশে মানুষ বেগুনি খায় না, ডলুনি খায়।'

শ্রীমন্তী এমন একটা দৃষ্টি নিয়ে আফ্শি’‘’িকে তাকাল যেন মানুষ দেখছে না। কুকুর বিড়াল দেখছে কেলা বেণেনিতে কামড় দিয়ে বলन, ‘ডলুনি! ডলুনিটা আবার কী ?’

আমি গন্তীরভাবে বললাম, ‘বেগুনির মতোই জিনিস। ডলার দিয়ে বানানো হয়। ভাল করে বেসনে চুবিয়ে কড়া তেলে ভাজতে হয়।'

কুশলদা আর সোহাগ বউদি গলা খুলে হেসে উঠল। শ্রীমত্তীর দাঁতে কড়মড় আওয়াজ পেলাম। আমি যদি মানুষ না হয়ে বেগুনি হতাম তাহলে এতক্ষণে কামড়ে খেয়ে, টিসুতে হাতের তেল মুছে নিত। খাওয়া-দাওয়ার মধ্যেই নানারকম গল্প গুজব হতে লাগল। শ্রীমন্তী সেই গল্পে খুব কমই অংশ নিচ্ছিল। যেটুকু যা বলছিন, সোহাগবউদির সঙ্গে বলছিল। সোহাগবউদি বলল, ‘বড়লোক দেশে কাজকর্মে অনেক সুবিধে। সব যন্ত্রে হয়।’


শ্রীমঙ্তী বলন, ‘দিদি যষ্ত্র থাকনেই তো হবে না, চালাতে হয়। তার খাটনি আছে। ও বনছিন, সারাষ্ষণ খালি গাড়ি চানাও আর গাড়ি চালাও। সবকিচুই দৃরে দৃরে। তারপর ও বলছিল, অফিসে চুকে কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকো তো বসে থাকে। এই তে ও বনছিল, ঘরে থাকলে হয় মেশিন চানিয়ে ওয়াশিং, নয় মেশিন চানিয়ে ডাস্চিং। থুব পরিশ্রম গো মাসি দিদি।’
' $ও$ ' শব্বটা বলার পিছনে শীমঙ্তীর মধ্যে একটা ‘গদগদ’ ভাব লক্ষ করনাম। আমি পাশে বসা কুশলদার দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললাম, ‘ও কে কুশলদা?’

কুশলদা হেসে বলল, ‘‘্রীমণ্তীর হহু বর।’
আমি নীচ গলায় বললাম, ‘আচ্ম। আমি ভাবলাম প্রেসিডেট্ট ওবামা।

কুশলদা হো হেে আওয়াজে হেেে উঠলেন। সোহাগবৈউদি ফিরে তাকালেন। বললেন, ‘কী হল? হাসছ কেন?’

কুশনদা তাড়াতাড়ি বললেন, ‘কিছু নয়ুর্অ্যাই সোহাগ, শ্রীমঞ্টীকে সাগরের সেই আলো জ্মালানোর মঞ্ধী কি কথা বল না। বল, মন্ত্র ভুলে গিয়ে ছেলেটা একদিন कী গাজ্র্র্রে পড়েছিল। সারারাত অঞ্ধকার ঘরে ছিন।
 মন্ত্র! সেট কী ব্যাপার?’

আমি লজ্জা পাওয়া গলায় বললাম, 'ও কিছু নয়।’
সোহাগবউদি সহজ সরল মানুষ। একগান হেসে বলন, ‘তোদের যেমন যষ্র্র, সাগরের তেমন মন্ত্র।'

শ্রীমষ্টী আমার দিকে তীক্ষ চোে তাকিয়ে বলল, 'মম্র্রুা কী?'
আমি বিনয়ের সঙ্গে বনলাম, ‘বলা যাবে না। মন্ত্র বাইরে বলার निয়ম নেই।

শ্রীমষ্রী .সাহাগ বউদির দিকে তাকিয়ে কটমট গলায় বলন, ‘নিশ্চয় আরেষনা রসিকতা’
‘নারে, রসিকত নয়। সাগরের ঘরে সুইচ টিপলে আলো জূলে না, সঙ্গে মম্র্র বনতে নাগে।

শ্রীমস্তী কড়া গলায় বলল, ‘দিদি তোমরা এসব বিশ্বাস কর? তোমরা কি পাগল ?’

কুশলদা তোক‘গগিলে বলল, ‘বিশ্ব্যস করি না। কিন্তু ঘটনা সত্যি।’
শ্রীমন্তী বলল, ‘কী করে বুঝলেন?’
‘আমরা নিজে গিয়ে দেখে এসেছি।’
শ্রীমণ্তী বলল, ‘হয় বাজে কথা, নয়তো কোনো সেন্গর লাগানো আছে। কথা বললে সেন্সর কাজ করে।'

সোহাগ বউদি বলল, ‘খেপেছিস? সাগরের আলো জ্বালানোর সুইচ বোর্ডে সেন্সর লাগানো থাকবে! থাকে ভাঙা তক্তাপোশে। পাখায় ঘটাং ঘটাং আওয়াজ। ঘরের ভাড়া বাকি তিনমাস। সে লাগাবে সেন্সর ?'

আমি কোনো কথা না বলে মিটিমিটি হাসি মুখে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবার কথা শুনতে লাগলাম। শ্রীমন্তী বলল, ‘আমি রিশ্মাস করি ना।'

এবার মুখ খুললাম। বললাম, ‘আমি তোম্ঠী সঙ্গে একমত শ্রীমন্তী। আমিও বিশ্বসস করি না।'

আমি যতবার ‘ख্রীমন্তী’ নামে নরম (Bনায় ডাকছি তততবার মেয়েটা কড়া চোথে তাকাচ্ছে। অন্য (েেট্ট হলে বিচ্ছিরি অপমান করত। কুশলদা, সোহাগবউদির জর্ন্র্রু মেয়ে করতে পারছে না।

অপমানের বদলে শ্রীমন্তী এবার দুম করে এমন একটা কথা বলল, যাতে আমরা তিনজনেই চমকে গেলাম।
‘সাগরবাবু, আমি যদি এখন আপনার বাড়ি যাই আমকে আপনার মন্ত্রের কেরামতি দেখাতে পারবেন?’

আমি কুশলদা, সোহাগ বউদির মুখের দিকে তাকালাম। কুশলদা তাড়াতাড়ি বলল, 'তার দরকার নেই। তুমি আমাদের কথা বিশ্বাস কর।'

শ্রীমন্তী চোখ মুখ শক্ত করে বলল, ‘অবশ্যই দরকার আছে। আমি যাব। ত্ধু আমি যাব না তোমরাও আমার সঙ্গে যাবে। তোমরা বোধহয় ভুলে গেছ, আমি শিবপুর থেকে ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে পাশ করেছি।'

আমি এবার একম্টু ঘাবড়ানাম। अু্রু সুন্দরী বা আমেরিকা বনে নয়, এই মেয়ের নাম উঁঁ হুয়ার অননক কারণ। মেয়ে বিদ্বানও। সোহাগ বউদি বলল, 'পাগলামি করিস•না শ্রী।’

কুশলদা বলল, ‘তার ওপর বৃষ্টি পড়ছে।’
শ্রীমণ্তী সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল। তার ভল্গিতে জেদ। কুশলদার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এখনই যাব। জামইবাবু, গাড়ি বের করুন। একজন মিথ্যে বুঝিয়ে আপনাদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করে রাখবে এটা মেনে নেওয়া যায় না। এই মানুষটির প্রতি আপনারা খানিকটা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এটা কাটানো দরকার।'

আমি মিনমিন করে বললাম, ‘ঠিক আছে, আমি স্বীকার করছি, আলো জ্বালতে মন্ত্র লগে না। আমি মিথ্যে বলেছি। তাহলে হবে?’

শ্রীমন্তী ঠোঁটের কোনায় নিষ্ঠুর হাসল। বলল, ‘না, তাহলে হবে না। আপনার মিথ্যে হাতেনাতে প্রমাণ হওয়া দরকার।’
 করছিস? বেশ গল্প-টল্প হচ্ছিল।’

শ্রীমন্তী ‘চোর ধরা’ টাইপ হেসে বল্ল্গ Oআমি রেডি হয়ে আসছি। জামাইবাবু গাড়ি বের করুন।’

আমার ঘরে তালা দেওয়া থাকে Lক্রুন্তু সেই তালায় চাবি লাগে না। পাল্লায় চাপ দিলেই দরজা খুলৌ্র্রে। তালাটা ফলস। এ খবর খুব কম মানুষই জানে। সেদিন ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম, বেরোনোর সময় ফলস তালা লাগাতেও ভুলে গিয়েছি। তিনজন অন্ধকার ঘরে পা দিলাম। আমি ফিসফিসস করে কথা বলতে থাকলাম-
‘শ্রীমন্তী, দরজার ডানদিকে সুইচবোর্ড। প্রথমে তুমি মন্ত্র ছাড়া সুইচ টেপো। আলো জ্বলবে না। এরপর মষ্ত্রটা বলতে বলতে সুইচ টিপবে। মনে রাখবে, সেই আলোতে সরাতে চাই মনের আঁধারখানি...লাইনটা বলবার সময় মনে জোর রাখবে। মনের জোর যেন শরীরে নেমে আসে। একটা বিন্দুতে মিলিত হয়। মন্ত্র অবহেনায় বললে কাজ দেবে না। অন্তর থেকে যেন আসে।’

শ্রীমন্তী চাপা গলায় আমাকে ধমক দিয়ে বলল, ‘চপ করুন।’
ঘটনা যা ঘটবার তার থেকে একটু বেশি ঘটল। মন্ত্র ছাড়া আলো

জ্রলল না। মন্ত্র বলাতেও জ্বলল না। আমি বললাম, ‘মন্ত্রপাঠে তুমি অবহেলা দেখাচ্ছ। মন থেকে বল, জোর দিয়ে বল।’

শ্রীমন্তী তা-ই"করল এবং আলো জূলে উঠল।
সেই আলোতে দেখলাম, আমার ভাঙা তক্তাপোশে কে যেন চাদর মুর্ডি দিয়ে শুয়ে আছে!

মুঢে অস্ফুটে আওয়াজ করে শ্রীমত্তী আমার হাত চেপে ধরল।


## ছাব্বিশ

অভ্র হেসে বলল, ‘উফ, তোমার ওই শ্রীমন্তী পার্টি যা ঘাবড়ে গিয়েছিল।’ আমি বললাম, ‘ঘাবড়াবে না? অমন ভূতের মতো চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখলে সবাই ঘাবড়াবে।’ অভ্র মজা পাওয়া গলায় বলল, ‘তুমিও ঘাবড়েছিলে সাগরদা?’ ‘না, আমি ঘাবড়াইনি, তবে চিন্তা করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, আমার তালা-রহস্য যারা যারা জানে তাদের মধ্যেই কেউ শুয়ে আছে। ভাবছিলাম, সেটি কে?'

তক্তাপোশে পা তুটিয়ে অভ্র আর আমি অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলাম। বহু দিন পর ওর সঙ্গে দেখা হল। পাঁচ বছর তো হবেই। বেশিও হতে পারে। মনে আছে, তমালকে বলে আমিম্রের একটা কাজের ব্যবস্থা করেছিলাম। জামশেদপুরের প্রুকনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে জয়েন করল। পরে ওনেছিলাম, ক্রি কাজ করছে। পদোন্নতিও হয়েছে। অভ্র চমৎকার ছেলে। ক্ধুলির ছেলে তো বটেই, তার ওপর মাথা উঁচু করে থাকে। মর্ন্প্রাছে ওকে নিয়ে যখন
 কোনোরকম দয়া দেখাবেন না। যদি কোথাও লোক প্রয়োজন হয় তবেই আমাকে রেফার করবেন।' এই সোজা কথা তমালেরও পছন্দ रয়েছিল।
‘তোমার কথা না হয় বললাম, তারপর কাজ যদি না পারো? আমার তো লস অফ ফেস হবে।'

অভ্র বলল, ‘আমি পারব। যদি কাজটা নিই তাহলে পারব। আর यদি বুঝতে পারি কাজটা আমার নয়, গোড়াতেই বাদ দিয়ে দেব। আপনি চিন্তা করবেন না, ওধুমাত্র একটা চাকরি করতে হবে ভেবে কোথাও ঢুকব না।’

তমাল সময় নিয়েছিল সাতদিন। অভ্রর চাকরিটা হয়ে যায়। তমলের ওপর এত রাগারাগির পরও ওকে যে এত পছন্দ করি তার কারণ এটা। সে セধু．মানুষের উপকার করে না，যোগ্য মানুষকে চিনতে পারে। সেই তমাল যে কী করে একটা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল！অবশ্য শুধু তমাল কেন，আমিও তো আছি। একেই কি নিয়তি বলে？নিয়তি কাউকে বানায় রাজা，কাউকে বানায় ফকির। কেউ হয় খুনি，কেউ সাধু। যুক্তিবাদীরা অবশ্য অন্য কথা বলে। তারা বলে，নিয়তি বলে কিছু হয় না। জীবন অনেকটটই নিজে কন্ট্রোল করা যায়। তা－ই কি？কে জানে। আমি কোনোটই পুরো বিশ্ধস করি না। আবার অবিশ্বসসও করি না। আমার মনে হয়， নিয়তি যেমন নেই，তেমন আছেও। তাকে যেমন কন্ট্রোলে রাখা যায়，তেমন আবার রাখা যায়ও না। চেষ্টো চলে অনর্গল। কেউ বিশ্বাস দিয়ে，কেউ যুক্তি দিয়ে। এটা একটা খেলার মুতো। এই খেলায় মানুষ নিজেকে নিরন্তর ব্যত্ত রাখে।

আমি অভ্রকে বললাম，‘তোর কথাটা একদম আथায় আসেনি। তুই আমার তালা－রহস্য জানলি কী করে？অ্স⿰亻ো ভেবেছিলাম， আজ বেরোনোর সময় তালা বোলাতে ভুর্ল্ণে ক্গিয়েছি।’
‘তুমি নিজেই একবার বলেছিলোে্রিখন ভুলে গেছ। তোমার সেই তালাতত্ত্ব আমি মনে রেখৌ্দীয়িলাম। সেই তত্ত্ব কাজে লাগালাম।’

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম，‘আমার তালাতত্ত্ব？সেটা আবার को？

অভ্র হেসে বলল，＇যা বাবাঃ সাগরদা，নিজের কথা নিজেই ভুলে মেরে দিয়েছ！স্বাভাবিক। তোমার মাথায় সারাক্ষণ এত থিয়োরি গিজগিজ করে যে সব মনে রাখা অসম্তব। তুমি বলেছিলে，দুনিয়ায় সমস্ত তালাই মিথ্যে। অর্থহীন। চাবি ঘুরিয়ে，হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে，হাত দিয়ে ঠেলে，অ্যাসিড দিয়ে গলিয়ে খুলে ফেলা যায়। শুধু মনের ভিতর একবার তালা পড়ে গেলে বিরাট বিপদ। হাজার চেষ্টা করেও সে－তালা আর খোলা যাবে না। সুতরাং বাইরের তালা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সেই ত়ালা খুলবেই। সাগরদা，আমিও তোমার

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম, जালা খুলবেই। ঠিক করেহিনাম, খানিকটা অপেক্ষা করব, তারপর একটট থান ইট জোগাড় করে তালা ভঙ্ব। আমি নিশ্চিত্ত ছিলাম, তালার খুব বেশি জোর হবে না। দুবার ১ুকলেই ঘটাং। তোমার ঘরে আছেট কী বে তুমি জোরদার তালা লাগবে? তার ওপর আবার আমার বেজায় ঘুম পেট়ে গির্যেছিন। অনেকটা পথ জার্নি করেছি। তালাট হাতে তুলে নাড়াচড়া করে দেখছিলাম, ভাঙার জন্য ইট কত বড় লাগবে। আর তখনই বুঝতে পারলাম তালা ফলস। তোমার ঘর তোমার মতোই উন্মুক্ত। খোলামেলা। আমি দরজায় চপ দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়নাম। তারপর সটান তোমার তক্তপোশে। চাদর টেনে ঘুম। তোমরা ঘরে ঢুকে घাবড়ে-টাবড়ে একাকার।

কथা শেষ, অভ্র খুব একচোট হাসন। আমি হাসনাম। সত্যি তা-ই। শ্রীমস্তী যেমন আমার হাত চেপে ধরেছিন, সোহ্থে বউদির



তারপর পরিছিতি নর্মান হয়। মজার রুপৃি ছন, ভয় পাওয়ার কারণে শ্রীমঙী অনেকটটই লজ্জিত হয়ে পজ্ভেছতর ওপর আবার হাত
 করছিল, ভয়ের কারণে তার কাছে ছে শ্পাশ্রয়! जানবাসাও কি কথনো কখনো এমন? নাকি উনটোটা? যার কাছে ছিন তকেই একসময় হেয়ষ্ঞান করতে শেখায়? হয়়েো তা-ই। নইলে মন্মথ আর মানঞ্চমালার সম্পক এরকম খুনোখুনিতে এসে ঠেকবে কেন ? যাই হোক অভর সঙ্গে আনাপ পরিচয়ের পর আমি কুশনদাদের বনनাম, ‘তোমরা এবদু বসো। আমি বেরিয়ে চায়ের ব্যবস্ছা করে আসি।’

শ্শীমঙ্তী বলন, ‘না না তার কোনো দরকার নেই। আমরা এখন याद।

আমি আপত্তি করলাম না। আমার ঘরে এত মনুমের বসবার জায়গা নেই। সোহাগবউদ্ও চলে যাবার জন্য ব্যত্ত হয়ে পড়ন। আমি ওদের গাড়ি পর্যত্ত এগিয়ে দিলাম। গাড়ি রাখা আছে গলির মুঢ্ে। জলে কাদায় খানিকটা হাঁটে হবে। টিপটিপ করে বৃষ্টিও পড়ছে।

কুশলদারা হনহনিয়ে চলে গেন। শ্রীমত্তী আর আমি একুু পিছিয়ে পড়েছিনাম। গলা নামিয়ে বনলাম, ‘মণ্র্রের বিষয়টা আপনার বিশ্ধাস रয়েছে Cে?' $x$
শ্রীমত্তী আমার দিকে একবার তাকিয়ে চোথ সরিয়ে নিল। जার দৃষ্টি বনল,, সে বিএ্রান্ত। আমি হেসে বললাম, ‘দয়া করে বিশ্যাস করবেন না। আসলে আমার আলোর সুইচটা নড়বড়ে। জোর না দিলে কানেকশন পায় না। তা-ই বলেছিলাম, যখন মম্র্র বলবেন জোর দিয়ে বলবেন। মন আর শরীরের জোর দুটেই যেন একটা বিদ্দুতে এসে মেলে। স্বাভাবিকডবেই সেইই জোর হতে আসে। সুইচে চাপ পড়ে। আলো জূলে ওঠঠ। ব্যস এইইুকু, আর কিছু নয়।

শ্রীমও্টী আমার দিকে আবার মুথ ফেরাল। সব মিলিয়ে সে যেন একটা ঘোরের মধ্যে দুকে পড়েছে। কুশলদৃার ওখনে আমার ওপর রেগে যাওয়া, আলে জ্বানানোর মন্ত্র শোনা, আমার ভণ্গম ש্যাঁস করে
 দেবে আমার হাত চেপে ধরা-সবটাই মিলে তাব্রু"আচ্মন্ন করে ফেলেছে। সে এসেছিন দিদি জামাইবাবুর ঘোরুক্পিতাত, এখন মনে হচ্ছে সে নিজেই আটকে পড়েছে। বুদ্ধিম্রে শিক্ষিত এই তরুনীর এটাই কি নিয়তি ছিল? সাগর নামে প্তক্টড ফর নাথিং যুবকের ঘোরে আটকে যাওয়া?

শ্রীমত্তী বিড়বিড় করে বনল, ‘আর মম্ব্রত?’’
आমি গদগদ গলায় বললাম, ‘ওটা আমার বানানো। একদম ওরিজিনাল। মম্ব্রতা কেমন?
‘এই গল্পটা বলে আপনার কি লাভ হয় সাগরবাবু? সরল মানুষরা তো বিপ্পাস করে ফেনে। যেমন আমার মাসি...এটা কি একধরনের ঠকানো নয়?’

আমি একুু হুপ করে থেকে বললাম, ‘আমি কাউকেই বলতে চাই না। বলিওনি তেমন কাউকে। থুব চেনাজানা দু-একজন ছাড়া কেউ এই মজাট জানে না। আসলে কী জানো শ্রীমত্তী, এই মন্ত্র আমি আমার জনাই বলি। নিজেকেই শোনাই। ఆনিয়ে নিজের মধ্যে মনের আঁধার সরানোর ছটফটানি, তৈরি করি।’

শ্রীমঙ্তী বাকি পথট্রকু চুপ করে রইল। গাড়িতে ওঠববার সময় বলन, 'মভ্রুण কি আমাকে পাঠিয়ে দেবেন??'

আমি হেসে মাথ নাড়লাম। গাড়ি রওনা দিন। মন্ত্র পাঠাব না। পাঠানোর দরকারও হবে না। মনের ভিতর আনো জ্বালাবার মন্র্র এই সুন্দর মেয়ে নিজেই নিজের মজো করে পুঁজে নেবে।

আমি অভ্রকে বললাম, ‘কাজকর্ম কেমন চনছে?’
অভ্র হাই তুলে বলন, ‘খুব ভাল।’
আমরা হোেে থেকে রুটি আর চিকেন থেশ্রে এসেছি। সঙ্গে স্যালাড। হেটেটের কর্মারীরা তো অবাক। বলাবাহ্ন্য বিল মিটিত্রেছে অভ্র।

আমি বলনাম, ‘‘াঃ, ভাল হলেই ভান।’
অভ্র বালিশটা মাথার পিছনে টেনে বনন, ‘সাগরদা, চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এলাম।

 করেছিস।
 কারণেই তো কলকাতায় এসে এখনষ(অনী কোথা যাইনি, সটান তোমার কাছে চলে এসেছি।’
'এখন কী করবি?'
‘ভাবিনি’’
‘ক-টা দিন সাগরজীবন যাপন কর। খাওয়াদাওয়া কর আর খूমোও’

অভ্র সামান্য হেসে বলল, '凶ঁঁড়ার ফুরিয়ে গেলে কী হবে?’
আমি মেঝেতে মদুর পাতলাম। আজ আমি নীচে শোব, ভাঙা তক্ণাপোশে রাত কাটবে অতিথি।
'সাগরজীবনে ভঁড়ার ফুরোয় না। জুটে যায়।'
অভ্র বনन, ‘সবাই তো আর সাগর হয় না। চাকরি কেন ছাড়লাম জননতে চাইলে না?’

आমি মাদুরে চিত হয়ে বললাম, ‘তোর চাকরি ঢুই ছেড়েছিস,

आমি কারণ জেনে কী করব? তবু यদি ইচ্ছে হয় বলতে পারিস। আবার নাও পারিস।

অब সংক্ষেপে যাঁ জানাল ত হন, তার অফ্সিস তকে একটা বড় ধরনের চুরিতে অনুমতি দিতে বলেছিল। সে ছিল কোয়ালিঢি কন্ট্রোলার। এই চুরিতে রাজি হলে কাজটাই বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারত। কোম্পানি বনেছিল, ‘তাতে তোমার কী? বাড়ি তৈরি করে তে আমরা বিক্রি করে দেব। ঘাড় থেকে দায় নেমে যাবে।’ অজ্র রাজি হয়নি। তারপরও চাপ বাড়াতে ইস্ত্যের চিঠি জমা দিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরেছে।

আমি হাই হুলে বললাম, ‘পুরোনো দিনের বাংলা সিনেমা। বিয়ে করেছিস?’
‘করব ভেবেছিনাম। এথন তো পিছিহেেে দিতে হবে।’’
‘ক্নে? পিছিয়ে দিবি কেন ! বিয়ের সঙ্গে চাকরির কী সম্পক্ক?'
‘‘রপপরেখাও তা-ই বলছিন।’’
আমি বললাম, ‘রূপরেখা কে!’
‘যাকে বিয়ে করব।’
 চই করে নেমত্তন্ন খাব। অ্যাই, শ্রীমস্টী Pিশ্ত নেমন্তন্ন মাস্ট। ওই


অज্র হেসে উঠন। বলन, ‘বিয়েরই ঠিক হল না, তুমি একেবারে নেমণ্তন্নের লিস্ট বানিয়ে ফেনলে সাগরদা?’

आমি বলনাম, ‘ఆটই আসল। বেকের থাকতে থাকতে বিয়ৌো সেরে ফেন অর্র। তুই যা কজের ছেলে বেশিিিন বসে থাকতে হবে না। বেকার অবস্शায় নতুন বউকে যতটা সময় দিতে পারবি, অন্য সময় পারবি না। রূপরেখা কিছু করে? নাকি তোর মতো বেকার?

অভ্র লজ্জা পাওয়া গলায় বলল, ‘রুপরেখা গান করে।’
आমি অন্ধকার সিলিঙের দিকে তাকিয়ে পা নাড়াতে নাড়াতে বলनाম, ‘⿰ুব ভাল। ভেরি ঔড। कী ব্যাপার বল তো অज্র? ক-দিন ধরে এত গানের মধ্যে দুকে পড়েছি কেন?

অভ্র খানিকটা উঁচু হয়ে বলল, ‘গানের মধ্যে ঢুকে পড়েছ মানে! খুাম কি গান-বাজনা করছ নাকি?’

আমি হেসে বললাম, ‘তা একরকম বলতে পারিস। ‘॥ब-বাজনাই বটে। জীবন-মৃত্যুর গান-বাজনা।’
'হেঁয়ালি করছ কেন ? কী হয়েছে ?'
आমি আপনমনে বললাম, ‘হেঁয়ালিই বটে। তবে ধীরে ষীরে জট খুলくৃ। পুরোটা খুলতে মনে হয় আর বেশিদিন লাগবে না।’

অল ৮ক্ঞপপোশ থেকে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, ‘কী (.नाथाlhol লাগবে না ?'
'সবটা পরিষ্কার হতে।'
'সাগরদা তুমি কিন্তু আরো গোলমাল করে দিচ্ছ। কী হয়েছে习!.ศ বল।'

আমি একটু হেসে বললাম, ‘বলব। আর একরু অপেক্ষা কর।’
অভ্রকে না বললেও জট যে খুলছে আমি বুঝতে প্র্লুইি। নইলে রেপের কথা ওুনে মন্মথ তালুকদার সেদিন অমন ৃৃপে যেত না। আমার গোড়া থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল, খুনের ক্স্ক্কিকি বানানো। মন্মথর রাগে সেটা স্পষ্ট হল। আমিও নিশ্চিন্ত হলামপিয় পথে হঁটছি সেটটই ঠিক। সেটাই কাজ দেবে। মন্মথ গাল প্মিবীর পরও রাগে ফুঁসেছে অনেকক্ষণ। শেষপর্যন্ত রাগ সামক্চিকিআমকে বলল, ‘এই ধরনের রসিকতা আর যেন না শুনি। তুমি কথা কম বলে কাজ কর। আমার হাতে বেশি সময় নেই।’

আমি বললাম, ‘ঠিক আছে স্যার, তা-ই হবে। খুনের পরিকল্পনার অংশ আপনাকে আর বলব না। কিন্তু আমি যা বলব আপনাকে করতে হবে।'
‘কী করতে হবে?’ মন্মথ সন্দেহের চোথে তাকাল।
আমি বললাম, ‘সময় হলে বলে দেব।'
রাতে অভ্র একটা মারাঘ্মক খবর দিল। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

## সাতাশ

দরজায় গায়ে একটা কাগজ লাগানো। তাতে প্যাস্টেল দিয়ে এলোমেলো হাতে ছবি আঁকা। খাঁচার ভিতর একটা পাখি মুখ গোমড়া করে বসে আছে। আমি মনে মনে বললাম, ‘বাঃ’। পাখির মুখে গোমড়া ভাব ফোটানো সহ্জ কথা নয়। বড় বড় আর্টিস্টরা পারবে কিনা সন্দেহ। এই আর্টিস্ট’ ‘.পরেছে।

আমি এসেছি পার্গৃদের বাড়ি। পাথি আমাকে চিঠি পাঠিয়েছে। সুদর্শনদা অফিসে যাবার পথে মেয়ের সেই চিঠি আমার ডাল ভাতের গোটেেে পৌছছে দিয়েছে। খেতে গিয়ে চিঠি পেলাম। তিন-চার লাইনের চিঠি-
'সাগরকাকু, সাইক্লিং করতে গিয়ে পা ভেঙেছিপ্,িবিছানায় চিতপটাং। পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যত্ত প্লাস্টার। জন্নিফিই জমাকে দেখতে আসছে এবং আমার পায়ের প্লাস্টারে ভ্ভিচ্ছাবাণী লিখে দিয়ে যাচ্ছে। ঢুমি এখনো আসোনি। শিগগিরক্রিসো। নইলে দুনিয়ার এক নম্বর সুন্দরী কিশোরীর পায়ের প্লাস্টাভ্যুভেচ্ছাবাণী লেখা থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

দুনিয়ার এক নম্বর সুন্দরী কিনা জানি না, সুদর্শন, নিবেদিতার এই কন্যাটি যে অতি চমৎকার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাইরে ভিতরে সবদিক থেকে চমৎকার। আমার মনে হয়, এই মেয়ের ভিতরটা বেশি সুন্দর। কম বয়েসে যতই রংচঙ মেখে সুন্দর সাজো, ভিতর লড়ঝড়ে হলে ধরা পড়ে যায়। গাড়ির ইঞ্জিনের মতো। খানিকটা যাওয়ার পর মুখ থুবড়ে পড়ে। আর ইঞ্জিন যদি টগবগে হয় তাহলে গায়ে ধুলো কাদা লেগে থাকলেও কতি হয় না। বেশি বয়েসে আবার এই সমস্যা নেই। বহু পচা, রদ্দি মানুষকে দেখেছি দামি পোশাক পরে ‘সুন্দর’ সেজে দিব্যি করে কন্মে খাচ্ছে। আজকাল ভাল
（．৮（．）l．ఎ／য়ের সংভ্ঞা বদলে গেছে। আগে বাবা－মায়েরা ছেলেমেয়েদের －ッ।心，‘৮েখ，দেখ পাশের বাড়ির নন্তু বৃত্তি পরীক্ষায় জলপানি
 ！．．1 না｜＇আর এখন ？এখন গর্বের ব্যাপার হল নন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা খ！র৮ করে ডাক্তারি，ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাচ্ছে। খরচ যত বেশি C．！．．．．．ময়ে তত ভাল। খরচ যদি আরো আরো বেশি হয়，ছেলেমেয়ে ৩｜た！লে আরো আরো বেশি ভাল। একটা সময় ছিল যখন ছেলেমেয়ে ↔！：পারলে মাস্টারমশাইরা খুশি হতেন। সবাই বলত，＇ণুড বয়।心！！！！ふুল মার্কস পেয়েছে।＇সেদিন খবরের কাগজে দেখলাম ｜・リ！খした一অঙ্ক পড়বার ছেলেমেয়ে কমে যাচ্ছে। নামিদামি কলেজেও ๗｜！．কর ন্টুডেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না। আসন ভর্তি হয়নি। সমীক্ষ বলছে， ৩ল ছেলেমেয়েরা আজকাল অঙ্ক নিয়ে পড়াশোনা করে না। তারা প্রায় সবাই ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। বোঝো কাণ্ড！এই কারণে আমি খবরের কাগজ পড়ি না। মন খারাপ করে দেয়। ভাল（ুুেিিমেয়েরা অঙ্ক পড়বে না। তারা কি শুুই অন্য অঙ্ক কষবে？নিির্জেদের বেতনের অঙ্ক？যে চাকরিতে মোট বেতন সেটাই কর্ৰর্প্পরের প্রজন্ম অঙ্ক
 তাহলে ইঞ্জিনিয়ার，গবেষক，হিসেব পৰীরক্ক হবে কী করে？অঙ্ক না
 সময় মানুষটার কাছে অঙ্ক শিখতাম। সাদামাটা মানুষ। শীত পড়তে না পড়তে হাফ হাতা সোয়েটার গায়ে দিয়ে ফেলতেন। গলায় মাফলার। সাইকেল চালিয়ে কেষ্টপুর থেকে অক্ক টিউশন করতে বাড়ি বাড়ি ঘুরতেন। অঙ্ক মাস্টাররা ছাত্রদের কাছে হয় বিভীষিকা। চিত্তবাবু ছিলেন প্রিয়। কামই করলে ভাল লাগত না। আমার মতো গাধাকে পর্যন্ত এই উনি বেশ খানিকটা অঙ্ক শিখিয়ে ছেড়েছিলেন। উইদাউট চড় আন্ড কানমলা ！পরে খবর পেয়েছিলাম，ভদ্রলোক ক্যান্সারে মারা গেছেন। জীবনে বহু তাবড় তাবড় ডাক্তার，ইঞ্জিনিয়ার，অধ্যাপক， সাংবাদিক，লেখক，বড় চাকুরেকে ভুলে মেরে দিয়েছি，চিত্ত মণ্ডলকে ভুলিনি। একজন সত্যিকারের মানুষের এর থেকে আর বেশি কী চাই？ বর্তমান লেখাপড়া বিষয়ে আমার বিশেষ জানবার কথা নয়।

লেখাপড়া থেকে আমি ব্থুরেরের মানুষ। চিরকানই পরীক্ষা় কম নম্বর পাও্যা ছেনে। সেদিন টালিগঞ্জে বসে এ সম্পর্কে জ্ঞনবৃদ্ধি হন। দ্রামডিপোর পাশে বসে তারিয়ে তারিয়ে চা খাচ্ছিনাম। হঠাৎ দেথি， গাদাখানেক মহিলা আর দুই না তিনজন পুরুম দোকানে ঢুকে চায়ের অর্ডার দিল্ল। বেঞ্চে বসল ছড়িয়ে ছিট্টিয়ে। সকলের মুত্থই দুশ্চিষ্তা দুশ্চিত্তা ভাব। আমি অবাক হলাম। গণদুশ্চিন্তা！চায়ের দোকানের ছেনেটটকে ফিস্সফিস করে জিগ্যেস করনাম，‘ব্যাপার কী？এরা কারা？
‘এরা বাবা－মা।’
বাবা－মা！এবদু পরে বুねতে পারলাম，ঘটনা তা－ই। বাবা，মা－ই বটে। ছেলেমেয়েকে মাস্টারের কছে টিউশন করতে ঢুকিয়ে পঢে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কান খুলে কিছू কথাবার্তা ওনলাম। নাটকের
 সষ্তান ‘মানুষ’ করতে পিতামাতার পরিশ্রমের কথা ஞffert চমকে চমকে উঠলাম। সুযোগ যখন পের্যেছি সেইসব স্পুলাপের খানিক খানিক বলে নিই।

এক নম্বর মা一ছেট্টেলেটকে নিত্রে ়ে িিত্তায় আছি।
দু নম্ব মা—কেন？
এক নম্বর মা－বাঃ，চিত্তা করক্র্প্র？তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে চিজ্তায় নেই？

তিন নম্বর মা—ছেলেমেয়ে নিয়ে আমরা সবাই চিস্তায় থাকি কিষ্ু তোমার চিত্তাটা বেশি মনে হচ্ছে।

এক নম্বর মা－ঠিকই। কাল থেকে চিত্তা বেড়েছে। শর্মি কাল তজরাট চনে গেল।

চার নম্বর মা一শর্মি কে？
এক নম্বর মা—আমার বড়জায়ের ছোটবোন।
भাচ নম্বর মা－তজরাট কেন গেন？বিয়ে না চাকরি？
এক নম্বর মা－দুর，তাহলে কী আর চিত্তা ছিল？
দুনম্বর মা－তাহলে？
এক নম্বর মা－শর্মি গেন পড়তে।

তিন নম্বর মা一সে তো ভাল কথা। পোড়ার বাংলায় না থেকে সোনার গুজরাটে চলে গেছে। কলেজের নাম কী？

এক নম্বর মা—নতুন কলেজ। এখনো নাম ফাইনাল হয়নি। নিউ কলেজ বলে চালাচ্ছে। খুব ডিমান্ড। আমার বড়ছেলে বলল，নেটে হাই র্যাঙ্কিং পেয়েছে। এখন তো ভাল মন্দ সবই নেটে ঠিক হয়।

দুনম্বর মা—তাহলে আর কিসের চিন্তা।
এক নম্বর মা—সেটাই তো চিন্তার। চিন্তা আমার বড়ছেলেকে নিয়ে। ওকে সাউথে পড়তে পাঠালাম মোটে বাইশ লক্ষ দিয়ে，এদিকে ওই মেয়েকে দিতে হয়েছে বত্রিশ। দশ লাখ টাকার ডিফারেন্স। আমি यদি আগে জানতাম，বড়ছেলেকেও ওখানে দিতাম। দশ লাখের ডিফারেন্স তো আর এমনি এমনি নয়। নিশ্চয় কারণ আছে। পাশ করলে চাকরিও তেমন হবে। ইস，খুব ভুল করেছি। আমি এVন থেকেই ভেবে রেখেছি，ছোটটাকে ওখানেই পাঠাব। আমার কর্তাও তা－ই বলেছে। ছেলে যখন ভাল তখন পিছনে খরচ৪ৃísীত হবে বেশি। কিপটেমি করলে চলবে না।

এক নম্বর বাবা—যে কলেজের এখনো ন্লু৭亠 ঠিক হয়নি，তার জন্য এত টাকা খরচ করা কি ঠিক হবে？

দুনম্বর বাবা—আলবাত ঠিক उ্কে নাম দিয়ে কী হবে？ প্লেসমেন্টটই আসল।

তিন নম্বর বাবা—চাকরিবাকরির অবস্থা ভাল নয়। গাদা গাদা টাকা খরচ করে ইঞ্জিনিয়ার হয়েও বেকার বসে থাকছে।

এক নম্বর মা一সেইজন্যই তো বেশি টাকা ঢালতে হবে। এই দেশে না হলে বাইরে গিয়ে যেন চাকরি পার।

তিন নম্বর বাবা—তধু টাকা ঢাললেই তো হবে না। টাকাটা যাতে ফেরত হয় সে－হিসেবও করতে হবে। ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে লেখাপড়া করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে বিপদ। লোন শোধ হবে না।

দুনম্বর মা—আমার কর্তার অফিসে একজন বিপদে পড়েছে।
এক নম্বর মা—অত বিপদের কথা ভাবলে মুশকিল। ব্যবসায় চোখ কান বুজে টাকা ঢললতে হয়। যত গুড় তত মিষ্টি।

আমার কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। এরা সব বলছে কী！

এত নক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়ানো! তাও পড়বার জন্য পড়া হলে একটা কথা ছিল, এ তো বিজনেস! লেখাপড়ার হাল এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে!

পাখি এখনও এ̃ঁসবের মধ্যে ঢোকেনি। ছুকবেও না। সবে হায়ারসেকেন্ডারি পরীক্ষ দিয়েছে। বাবা-মাকে জানিয়ে দিয়েছে, টাকা পয়সা খরচ করে সে কিছুতেই পড়বে না। রেজাল্ট যেমন হবে তেমন পড়বে। মাথার ওপর লক্ষ লক্ষ টাকার ঋণের বোঝা নিয়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবার কোনো শখ তার নেই। বাবা-মায়েরা বুক ফুলিয়ে বলবে, ‘আমার মেয়ে অমুক জায়গায় তমুক পড়ছে’, এদিকে টাকার জন্যে এখানে ওখানে হাত পেতে বেড়াবে সেটা চলবে না। নিজের যোগ্যতায় লেখাপড়া শিখে যদি প্রাইমারি স্কুলেও চাকরি করে তাতে ক্ষতি নেই। ঋণ করে ঘি খেতে সে রাজি নয়। নিবেদিতা মেয়ের এই ঘোষণায় খুবই ব্যথিত। নিজের কেরিয়ার নিঁয়ে একমাত্র হেয়ে যদি এরকম জেদ ধরে তাহলে ব্যাথিত না হয়ে উপায় কী? ব্ব্রে স্থাই মুখ গোমড়া করে থাকে। গাধা মেয়ে কোথাকারে। কি তোকে জোগাড় করতে হবে? টাকা তো তোর বাক্রুলে দেবে। পরে রোজগার করে সেই টাকা শোধ করবি। এর্তেপ্মমম্যা কোথায় ? পাথি নাকি বলেছে, 'সমস্যা আছে। বুঝবে নার্র্র্রিমি টাকা vরচ করে ভাল মেয়ে সাজতে রাজি নই।’

এই মেয়েকে চমৎকার না বলে পারা যায় ?
পাখির ঘরে ঢুকে দেথি, মেয়েটা সত্যি চিতপটাং। হাফপ্যান্ট পরে বিছানায় হেলান দিয়ে বসে আছে। ডান পায়ে প্লাস্টার। প্লাস্টারের ওপর নানা রডে হরেক লেখা আর ছবি। আমাকে দেখে পাথি বড় করে হাসল। গলা নামিয়ে বলল, ‘দরজাটা বন্ধ কর, তোমার সঙ্গে গোপন কথা আছে সাগরকাকু।'

দরজা বন্ধ করে এসে খাটের ওপর বসলাম। বললাম, 'পাখি থাঁচায় আটকে পড়েছে?'

পাথি বলন, ‘হাঁ। দেখতে পাচ্ছ না ?’
‘তোর মতো ছটফটে মেয়ের জন্য ভাল শাস্তি।’
পাখি কাঁচুমাচু মুথে বলল, ‘ইস, ভেবেছিলাম পরীক্ষার পর কত

মজা করব। সব প্ন্যান ভেস্তে গেল। সবাই আহা উহু করছে তাতে আরো অসছ্য লাগছে।'

আমি গঙ্ভীরভাবে বললাম, ‘আমি করছি না। হাত পা ভাঙা ভাল। কিছুদিন আগে আমি একটটা চান্স মিস করেছি।’

পাথি অবাক হয়ে বলল, ‘কী চান্স ?’
‘হাত পা ভাঙার চাস্স। এক নেতার কাছে গিয়েছিলাম। তিনি রাগ করলে হাত পা ভেঙে দেন। খুব আশা করেছিলাম, আমারটাও দেবেন। হন না। গোলমাল হয়ে গেল। পরে গল্পটা বলব।’

পাখি হেসে বলল, ‘সাগরকাকু, তোমার জীবনে কি সবই গোলমাল হয়ে যায় ?’

আমি দার্শনিক ভঙ্গি করে বললাম, ‘না। আমার জীবনে সবই ঠিকঠাক ঘটে। কীভাবে পা ভাঙলি সেটা বল।'
‘দীপম ভেঙে দিয়েছে।’
আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, ‘দীপমটা কে?’
পাথি গলা নামিয়ে বলল, 'আমার বয়<্রেন্ড।’’’'
'প্রেম করিস?'
পাখি খুব সহজভাবে বলল, ‘আমি ক্কেকিনা জানি না। দীপম ইডিয়টটা করে। খুব জ্বালায়।'

পাথি আমাকে চিরকালই বন্ধুর্রেতিতি দেখে। ফলে প্রেমের কথা বলতে দ্বিধার কোনো ব্যাপার নেই। থাকবেই বা কেন ? ছেলেমেয়েরা এই বয়েসে প্রেম করবে না তো কবে করবে ? পরে দরকচা মেরে याয়।

আমি বললাম, 'ইডিয়ট ছেলেটা কি তোকে ঠেঙিয়েছে? সে তোর পা ভাঙল কী করে ?'

পাথি মুখ ভেটকে বলল, 'ইস, আমকে ঠেঙাবে...দেব না ঘাড় মটকে...|'

আমি বললাম, ‘তাহলে? তাহলে সে তোর পা ভাঙল কী করে ?’
‘সাইক্লিং করছিলাম, এমন সময় ফোন করে ঝগড়া শুরু করল। গর্তে পড়ল চাকা, ব্যস হড়মুড় করে পড়লাম। সাইকেলটা পড়ল ডান পায়ের ওপর। এটা অন্যায় কিনা তুমি বল সাগরকাকু।’

আমি বললাম, ‘খুব অন্যায়। ঝাগড়ার বিয়ে বলা যাবে?’
পাথি এক্বার আমার দিকে তাক্যেরে চট করে ঢোখ নামিয়ে নিয়ে বनল, ‘না। সির্রেট।’

আমি মাথা নাড়িয়ে বনলাম, ‘তাহলে তো বেশি অন্যায।’
‘সাগরকাকু, আমি এর প্রতিশোধ নিতে চাই।'
‘খুব ভান সিদ্দান্ত। ডেকে এনে পা ভেঙে দে।’
পাথি উৎসাহের ভল্গিতে বলল, ‘সেটই তো হয়েছে মুশকিল। বাবা-মা কোথা থেকে যেন দীপমের খবর পেয়ে গেছে। আমরা দুজনে কবে কফিহিউসে বসেছিলাম, বাবার এক কবি বন্ধু দেথে ফেলেছে। দেতে বাবাকে রিপোঁ্ট করেছে।

আমি বেদনাকততর গলায় বললাম, ‘ছি ছি একজন কবি এই কাজ করতে পারল!'

পাথি বলন, ‘দীপমের এই বাড়িতে আসা নিষিদ্ধ।’
‘তাহলে সমস্যা। ঢুই খ্রতিশোধ নিবি কী করে?’

 আমাকে নিয়ে যাবে। সেখানে ইডিয়ট্টাকে র্পিতি বন্।। আমি জানি তুমি ঠিক বাবা-মাকে ম্যানেজ করজুঞ্রীরিবে। পারবে না? প্লিজ সাগরককু, একমাস দেখা হয়নি। দ/

আমি হেসে বললাম, ‘এটা কোেো ব্যাপারই না। অবশাই পারব। তোর বাবা-মা দুজনেই খুশি হবে। একটট ট্যাক্সি নিয়ে চনে যাব। কিষ্তু একটা শর্ত আছে পাথি’

পাথি চোখ বড় বড় করে বলল, ‘কী?’
‘দরজার ছবিটা বদলে ফেলতে হবে। পাখির মুখ করতে হবে হাসি হািি। Iুই বরং এক কাজ কর, পাখিটার মুথ্থ হাসি দিয়ে দে।’

পাথি হাসতে লাগল। আমি ওর মা-বাবাকে ম্যানেজ করতে' ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

## আটাশ

‘...আমি তোমাদের সকলকে অনেক দুঃখ দিয়েছি এবং দুঃখ পেয়েছি। আমার মনের মধ্যে কোথাও একটা ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। কিন্তু সেটা থাকবে না। তোমরা যখন ফিরে আসবে তখন দেখতে পাবে আমি নিজের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছি। আমার সেই স্থনটি হচ্ছে বিশ্ধের বাতায়নে, সংসারের গুহার মধ্যে নয়। তোমাদের সংসারকে তোমরা নিজেদের জীবন দিয়ে এবং পৃজা দিয়ে গড়ে তুলবে—আমি সন্ধ্যার আলোকে নিজের নির্জন বাতায়নে বসে তোমাদের্গ আশীর্বাদ করব।

আমাকে তোমদের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকধ্大ের্না-ঈশ্বর তার থেকে আমাকে মুক্তি দেবেন। সংসার যাত্রাব্থপিকিছু উপকরণ সে আমি তোমাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছি। এঋৰক্আামর সঙ্গে তোমাদের বিনা প্রয়োজনের সম্বন্ধ-সেই সম্বন্ধের্রৌিন তোমরা আমার কাছে যখন আসবে তখন হ’য়তো আমি ক্রিমীদের কাজে লাগব।

তোমাদের পরস্পরের জীবন যাতে সম্পূর্ণ এক হয়ে ওঠে সেদিকে বিশেষ চেষ্টা রেখো। মানুষের হৃদয়ের যথার্থ পবিত্র মিলন, সে কোনোদিন শেষ হয় না-প্রতিদিন তার নিত্য নতুন সাধনা। ঈশ্বর তোমাদের চিত্তে সেই পবিত্র সাধনাকে সজীব করে রেখে দিন এই আমি কামনা করি।...’

এই পর্যন্ত পড়ে আমি থামলাম। মুখ তুলে মুচকি হেসে বললাম, ‘এই চিঠি যে রবীন্দ্রনাথের লেখা সবাই জানি, আচ্ছা, বলো তো চিঠিটা কাকে লেখা হয়েছে?’

অভ্র হাই তুলে বলল, ‘তাও সবাই জানে সাগরদা। চিঠিটা লিখেছিলেন প্রতিমাদেবীকে। কিন্তু তুমি হঠাং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি নিয়ে পড়লে কেন ?'
‘ভাবছি, চিঠিটা কপি করে মন্মথ ঢানুকুদার আর মালঞ্চমালার কাছে পাঠিত্যে দিলে কেমন হয়। সংসার, মিনন কथাণুলো यদি ওদের টচচ ধরে।’

অঅ্র বলল, ‘‘দু করবে। দুজনেই যেমন তেড়েঙুঁড়ে আছে, ততে কোেো কথাই ওদের ছোবে না। তুমি বে প্ল্যানটা করেছ একমার্র তাতেই... ${ }^{\prime}$

অভ্র আমার কাছে রয়ে গেছে। সে বাড়ি যেতে চেয়েছিল, আমি তাকে ছড়িনি। মানঞ্ষ্মালা হত্যাকাণ্ে তাকে আমার দরকার। দুনিয়ার সব গোয়েন্দার সহকারী আছে, খুনিরও থাকা উচিত। আমরা ভাগ করে ভাঙা তক্তাপোশে Жচ্ছি। খাওযাদাওয়ার দায়িত্বে অভ্র। আমি আপত্তি করেছিনাম।
‘‘োকানে আমার ধারের ব্যব্থা আছে’’
অज্র বলল, ‘থাকু। ক-টা দিন নগদ্দে খাও।'
 দেখলে হেটেটের মালিক ঘাবড়ে যাবে।'

অज্র হেসে বলল, 'यাক। তুমি তোব্স্মিযুরে ঘাবড়াতেই ভানবাসো।

 এতদিন ধারবাকিতে থেয়ে আসছি। আজ হঠাৎ টাকা দিয়ে থেনে হজম হবে তো?

অভ্র হাসতে হাসতে বলল, ‘না হনে না হবে। এখন চলো তো’
‘তোর অনেক খরচ হয়ে যাবে। বেকার মানুষ’’
অভ্র হেসে বলেছে, ‘খরচ কেন? ইনভেস্টমেন্ট বলো। খুনা! করতে পারলে সহকারী হিসেবে একাা পারিশ্রমিক পাব না?'

এরপর আর কিছু বলা যায় না। আমার শেয়া আর অভ্রর খাওয়া-এই দায়িত্ন ভাগাভাগি করে নিয়েছি। এই মুহৃর্টে অভ্র ఆয়ে আছে খাটে। আমি বই:भুলে রবীদ্দ্রনাথের একটা ঢ়িি পড়ে শোনালাম। অএ্রকে ধরে রাখবার কারণ দুটে।। একটা এখন বলব,

একটা আপাতত গোপন থাকবে। সেদিন রাতে অভ্রর যে কথা শুনে আমি ধড়মড় করে উঠে বসেছিলাম-
‘জানো সাগরদা, রূপরেখা গানের জন্য মাঝেমধ্যে একজনের কাছে যায়। ভদ্রমহিলার নামটা ভারি সুন্দর। মালঞ্চমালা। মালঞ্চমালা সেন। ওুনে তো আমি অবাক। আজকের দিনে এরকম নাম হয় নাকি। মহিলা নাকি দেখতে যেমন সুন্দর, গানও করেন তেমন সুন্দর।’
.আমার চোথ কপালে ওঠবার জোগাড়। উঠে বসেছি। বললাম, ‘কী নাম বললি অভ্র ? আরেকবার বল।’

অভ্র আমার উত্তেজনায় খানিকটা অবাক হয়েই বলল, ‘মালঞ্চমালা। মালঞ্চমালা সেন।’
‘ভদ্রমহিলা গান শেখান? গানের স্কুল-টুল আছে?’
অভ্র গায়ের চাদর সরিয়ে উটে বসেছে। আমিও ‘মন্ত্রপৃত সুইচ’ ঢ়িপে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছি। অভ্র বলল, ‘না না স্কুন্ম-টুল কিছু নয়। উनি গানের ব্যাপারে খুব উৎসাহী। ওঁর কীসের প্ত্তুটাবিজনেস আছে। রূপরেখা অতটা বলতে পারেনি।’

আমি উক্জেনায় অভ্রর হাত চেপে ধরল্শ্ক সিললাম, ‘অভ্র, তুই তোর মোবাইল ফোন থেকে এখনই রূপজ্রীকি ফোন কর। আমি কথা বলব।’
‘এত রাতে! কাল করলে হত ? তাছাড়া...।'
আমি বিরক্ত গলায় বললাম, ‘তাছাড়া কী ? তোর গার্লয্রেন্ড কি ছেলেমানুষ যে রাতে ফোন করলে বাবা-মা বকবেে?'

অভ্র কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'না না তা নয় সাগরদা। আসলে কলকাতায় এসে এখনও তো ওর সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। যদি চটে যায়। তা-ই একটা দিন সময় নিচ্ছি।'

প্রেমের এইসব চটামটি আমি ঠিক বুঝতে পারি না। একরকম ভাবি ঘটে আরেকরকম। এই ফাঁকে পাখির গল্পটা বলে নিই। যদিও ঘটনাটা ঘটেছিল দুদিন পরে। পাথির ঘর থেকে বেরিয়ে ওর মাকে ধরেছিলাম।
'পাখিকে কোন ডাক্তারবাবু দেখছে?’ "
নিবেদ্তিতা কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, ‘ডা. বিষ্ণুচরণ মুখার্জি। যাদবপুরের ক্লিনিকে বসেন।'

আমি খুশি মুথ্ে বললাম，‘বিষ্ণুবাবু। আরে আমাকে আগে বনবে তো। তোমরা যে কী কর，বিষ্ণুবাবু আমার ছাত্রীর মামা হয়। যাদবभুরের হাড়ের ডাক্তর তো？ঘুব ভাল ভাল．．．ইস আগে বলবে তো।＇

निবেদিতা বলল，‘ওমা ！ঢুমি চেনো ？’
আমি একাা অপমানিত অপমানিত মুখ করে বললাম，‘চিনব না। ৫ধু ছান্রীর মামা বলে চিনি না，আমার সেবার হাতে লাগল আমি ওর কাছে গেলাম．．．তিনদিনে ব্যথা－্্যथা উবে গেল। ভেরি ওুড ডক্ট্ট।

নিবেদিতা বলল，‘চিত্তায় আছি সাগর। এইুকু বয়স，পায়ে यদি কোনো থুঁত থেকে যায়？’

आমি ক্যাচটা লুফলাম। হেসে বললাম，‘কিচ্ছু চিত্তা নেই। ডাক্তরবাবুর সন্গে আমি কথা বলে নেব।’
 দাদার সঙ্গে কথ্থ বলে নাও।

আমি বললাম，‘দাদার সঙ্গে কথা বলে ক্কুল্বে। তোমার বর কি ডাক্তর？পাখি আবার কবে ডাক্সরের কাছ্পৌেবে？’
＇কাল যাবে।＇
आমি চিষ্তার ভান করলাম，（ক⿵冂卄 ？এই রে কাল বে আমার একটা জরুরি কাজ আছে। ইস নইলে আমি নিয়ে যেতাম। ডাক্তারের সঙ্গে কथা বলে আসতাম।

निবেদিত অনুর্রেধ্েের অঙ্গিতে বলল，‘দেখ না সাগর， মেয্যেটাকে যদি তুমি নিয়ে যেতে খুব ভাল হত।＇

আমি এবদু ভাবলাম। বলनাম，‘ঠিক আছে，পাথির জন্য কাজ ক্যানসেন। আমিই কান নিয়ে যাব।＇

নিবেদিত নিশ্চিত্ত হওয়ার ভঙ্গিতে বলল，‘খুব ভাল হন，আমি আর তুমি সকালবেলা চলে যাব। তোমার দাদাকে বনব，অফিসে নেমে গাড়িটা পাঠিয়ে দেব।’

आমি অসজ্ৰষষ্ ভঙ্গিতে বললাম，‘তুমি যাবে কেন ？আমাকে বিশ্ধাস হচ্ছে না？গাড়িই বা কীসের জন্য লাগবে？ট্যাপ্সিতে আমি

পাখিকে নিয়ে যেতে পারব না ? এইটুকু তো পথ। এক কাজ করো, আমার ওপর যখন ভরসা করতে পারছ না, আমাকে বাদ দাও। আমি বরং ডাক্তার মুখার্জিকে ফোন করে দিচ্ছি। তোমরা গাড়িতে চলে যাও।'

নিবেদিতা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ‘না না, তুমি যাও।'
আমি উদাসীন ভঙ্গিতে বললাম, ‘পাথি বাবা-মা ছেড়ে যেতে রাজি হবে কিনা সন্দেহ। আমাকে বাদই দাও। আসলে কী জানো, ডাক্তাররা খারাপটা ফট করে বলতে রাজি হয় না। যদি দেখা যায়, (.মর়েটার ভাঙা হাড় এখনো সেট করেনি, আবার অপারেশন করতে 2.4, তখন বলতে গিয়ে হেজিটেট না করে। যতই হোক মানুষ তো। সেই সময় থার্ড পার্টিকে লাগে। রোগীও নয়, আবার রোগীর বাবা-মাও নয়। যে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করবে। যাইহোক, তোমরা যাও, আমি না হয় পরে ফোন করে জেনে নেব।'

নিবেদিতা এবার এগিয়ে এসে আমার হাত দুটেের্রু। আমি একটু থেকে বললাম, 'পাখি রাজি হয় কিনা দেখ।'

 নয়। আগে বেশ একটা, জংলা জংলা बর্বি স্থি। যে কারণে সুইমিং পুলের থেকে যেকোনো পুকুর আম ্রেশ্টাল লাগে। তবে আমার উদ্ভট পছন্দে তো আর দুনিয়া চলবে না। চললে বিপদ।

সেদিন ডাক্তার দেখানোর পর ট্যাক্সি ঘুরিয়ে চলে গিয়েছিলাম গঙ্গার ঘাটে। অপেস্ম করছিল পাখির ‘ইডিয়ট প্রেমিক’। দীপম। সেও দেখলাম প্রায় কিশোর। সবে মেডিকেল কলেজে ছাত্র হয়ে ঢুকেছে। হবু ডাক্তার আমাকে বলল, ‘সাগরকাকু, আমরা কি একটু কথা বলতে পারি?'

আমি ট্যাক্সির সিটে হেলান দিয়ে বললাম, ‘অবশ্যই পারো। তবে এখানে নয়। ডাক্তারবাবু বলে দিয়েছেন, পেশেন্ট খুব ভাল আছে। একটু আধটু হাঁটাচলা করলে অসুবিধে হবে ননা। সুতরাং তুমি ওকে ধরে ধরে গঙ্গার ধারের ওই বেঞ্চে নিয়ে যাও। আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই।’ তারপর ট্যাক্সি চালকের উদ্দেশে বললাম, 'ভাই, ওয়েটিং

চার্জ দেব। যান ওই দোকানে চা খেয়ে আসুন। এই দুই ছেলেমেয়ের মারপিটের কী যেন একটা ব্যাপার আছে। এসবের সাক্ষী না হওয়াই ভাল।'

যত দিন যাচ্ছে বুঝতে পারছি, সব প্রেম সুপ্দর হয় না। কিছু কিছু প্রেম সুন্দর হয়। যেমন এই দুই প্রায় কিশোর কিশোরীর প্রেম। নদীর ব্যাকগ্রাউল্ডে, বিকেলের ভাঙা আলোয় দুজনকে যে সেদিন কী ভাল লাগছিল! মনে হচ্ছিল, দুজনেই নেমে এসেছে স্বর্গ থেকে। দুজনেরই পিঠে ঝলমলে ডানা আছে।

## এবার রূপরেখাদের কথায় ফিরির।

রূপরেখা-অভ্রর ঝগড়ার কথায় আমি গুরুত্ব দিলাম না। পরদিন সকালেই রূপরেখাকে ফোনে ধরা হন। মজার ব্যাপার হল, অভ্রর ওপর সে বিন্দুমাত্র বিরক্ত নয়। বরং যে কারণে চাকরি ছেড়েছে তাতে সে খুবই খুশি হল। দুনিয়ায় কতরকম মানুযই না থাকে! ব্রিয়ের মুখে মুখে ছেলে চাকরি ছেড়ে বেকার হয়েছে, পাত্রী আহ্লাদি ু (ৃংা।
'সাগরদা, কেমন আছ?'
‘ভাল। তুমি কেমন আছ রূপরেখা? তোম্মুক্ণস্গে খুব দরকার।’
‘বল সাগরদা।’
'মালঞ্চমালা সেন সম্পর্কে কী জারকী?
রূপরেখা যা বলল তার মূল পখ্র্গেতুলো হল-মালঞ্চমালা সেন নিজে আর্কিটেক্ট ব্যবসায় জড়িত থাকলেও গান তাঁর জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গান নিয়ে তাঁর অনেক স্বপ্ন। গান জানে এমন কাউকে পেলে তিনি তার সঙ্গে আলাপ করে তবে ছাড়বেন। একটা সিডির দোকনে তাঁর সঙ্গে রূপরেথার আলাপ। দুজনেই বেগম আখতারের সিডি কিনতে গিয়েছিল। সেই আলাপ গড়িয়ে যায়। মানঞ্চমালার নিউটাউনের ফ্যুাটে প্রায়ই গানের আড্ডা বসে। গোপন আড্ডা। রূপরেখারা দল বেঁধে যায়।

সবটা শোনবার পর আমি চাপা গলায় বললাম, ‘রূপরেখা, আমাকে একটা সাহায্য করতে হবে।'
‘কী সাহায্য?'
‘একটা খুনের ব্যাপার।’

অন্য কেউ হলে চমকাত। রূপরেখা চমকাল না। বরং খিলথিলিয়ে হেসে উঠল। বলল, ‘সাগরদা, তুমি ঠিক আগের মতোই আছ। সবসময় উলটো কথা বল। খুনের কথা বলছ মানে নির্ঘাত কাউকে বাঁচানোর ইচ্ছে হয়েছে।'

মেয়েটার বুদ্ধি দেখে অবাক হলাম। বললাম, ‘কাউকে নয়। দুটো মানুষের সম্পর্ককে, ভালবাসাকে বাঁচাতে হবে। ওদের নিয়ে বড্ড বিপদে পড়েছি।'

রূপরেখা বলল, ‘বল কী করতে হবে।’
আমি ফিসফিস করে বললাম, ‘আজই তুমি মালঞ্চমালা সেনের সட্গে দেখl করবে। তাকে বলবে, তোমার কাছে একটা কাজের প্রস্তাব এসেছে। সেই কাজের ব্যাপারে তুমি সাহায্য চাও।'

র্পপরেখাও আমার মতো ফিসফিস করে বলল, ‘কী কাজ?’
আমি কাজটা বুঝিয়ে বললাম। ঠিক যেমন যেম্থন ভেবে রেখেছিলাম। ফোন রেখে স্নান-টান করে অভ্রকে নিয়েরেণৌজা চলে গেলাম ‘বিউটিফুল’-এর অফিসে। সিকিউরিটি যুবক্ত’লঙ্গে সঙে গেট খুলে দিল। মন্মথ অফিসেই ছিল। অভ্রকে দেক্小ে ए্রি কোঁচকাল।
'স্যার, আজ একটা অন্য বিষয় নিয়ে ৌপনার কাছে এসেছি। বিজনেসের কথা।'

‘এই ছেলেটির কাছে একটা দারুণ প্রজেক্ট আছে। কিস্তু টাকা ঢালবার লোক নেই। আপনার নতুন জমিটায় যদি প্রজেক্টটা করেন।’

খুনের বদলে প্রজেক্ট! মন্মথর চোখ সরু হয়ে গেল। নেহাত আমার খেপামি সম্পর্কে বেশ কিছুটা ধারণা হয়ে গেছে, মানুষটা মনে হয় তা-ই নিজেকে সামলে নিল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, ‘কী প্রজেক্ট?’

আমি প্রজেক্ট বললাম। মন্মথ চমকে উঠল। বিড়বিড় করে বলল, ‘আবার বলুন।'

আমি আবার প্রজেক্ট বললাম। মন্মথ আবার চমকে উঠল। এতবড় একজন ব্যবসায়ীকে চমকাতে দেখে মজা"নাগছে।

## উনত্রিশ

দুপুরে মন্মথ তালুকদারের গার্ডেন অফিসে ছায়া নেমে এল। মুথ তুলে দেথি, আকাশভরা মেঘ। বিউটিফুল কোম্পানির মালিক আর বেকার অভ্র অন্য একটা টেবিলে কাগজপত্র খুলে বসেছে। অভ্রর হাতে পেনসিল। সে কাগজে কিছু নকশা আঁকছে মনে হয়। মন্মথ মনোযোগ দিয়ে দেখছে। আমি খানিকটা সরে এলাম। এই কাজে আমার কোনো ভূমিকা নেই।

আহা! ঝড় উঠবে নাকি? হলে দারুণ হয়। কালবৈশাখী এলেই আমার বিলু নিলুর গল্পটা মনে পড়ে যায়। ওদিকে কাজ চলুক, এই ফাঁকে গল্পটা বলে নিই।

সেদিন ছিল পয়লা বৈশাখ।
পয়লা বৈশাখ বাঙালির কাছে গদগদ একটা দিন্দা প্থুন পাঙ্জাবি, ঘাড়ে পাউডার, পাট পাট করে চুল আঁচড়ে ব্রেরির্য় পড়। দিনের শেষে গাদাখানেক পাকানো ক্যালেন্ডার অর্র খনকতক কোয়ার্টর সাইজ মিষ্টির বাক্স নিয়ে বাড়ি ফিরবে। স্র্র্ষীদিনের সংগ্রহ। হোল ডে কালেকশন। পরিশ্রম তেমন কিছু নেট্যেষ্যু পরিচিত অপরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে দাঁত বের করে বলতৈ হবে ‘শুভ নববর্ষ’। মেসেজ শুভেচ্ছাও আছে। ‘জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক’ ধরনের কোনো লাইন মোবাইলে এলে দেরি করা যাবে না। মামণিকে বা ফটাইদাকে ফরোয়ার্ড করে দিতে হবে। ভাবটা এমন, এই লাইন রবিঠাকুরের নয়, এই লাইন নিজের। পথে যেতে যেতে হঠাৎ মাথায় এল, তাই লিথে পাঠানো হল। নইলে হত না।

সেবারের পয়লা বৈশাv আম়ার কাছে ছিল রোমাঞ্চকর। যদিও রোমাঞ্চ শুরু হয়েছিল বিকেলের পর থেকে। সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকেই চাপা উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। ভেতরে কী হয়, কী হয়

ভাব। মন বলছে，‘সাগর，চিন্তা করিস’ না। একটা কিছু হলেও হতে পারে। তোর কপাল ভাল।’

কথাটা ঠিক। বেকার ছেলেমেয়েদের কপাল ভাল হয় না। চাকরির জন্য দুয়ারে দুয়ারে কপাল ঠুকে তাদের কপালে আলু হয়ে যায়। তারা ‘ভাল’র বদলে কপালে ‘আলু’ নিয়ে ঘোরে। কিন্তু যারা বেকার এবং অলস তাদের কপাল অনেক সময়েই ভাল যায়। যেমন খ｜৷｜র। ঋমি বেকার এবং অলস। নর্মাল বেকার নয়，স্বেচ্ছাবেকার। f．｜c｜：পাকাপাকি কাজকর্মের নামে গায়ে জ্বর আসে। আড়াইখানা గi心ゃ৷ノ，খানিকটা প্রুফ দেখা，বাকিটা ধারদেনায় অতি আনন্দের সঙ্গে
 ：া৷। C．P1G．প পড়া ভূগোল বই থেকে ব্যবহার করলাম। কথাটা戶！j！．：1म্টিং। চাযি ভাইয়ের জীবন জীবিকা，শ্রমিক ভাইয়ের জীবন








 जildol फिল নেতা মশ্রী，পুলিশ জীবন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘাত প্র亻িখাত থেকে সরকার পরিচালনার ঘাঁতঘোত সব বিষয়ে মতামত দিতেন। কে কোন পথে যাবে，পথ কার কাছে যাবে সেইসর বিষয়ে ৩িনি হয়ে উঠেছিলেন বিশেষ ‘পথপ্রদর্শক’। সেই খুড়তুতো পিসেমশাই একসময় খবরের কাগজের কাজ ছেড়ে এক কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে যোগ দিলেন। বেতন বেশি। সুযোগ বেশি। বাড়িঘর， কালভার্ট，জেটি，সেতুর মধ্যে ডুব দিলেন খুড়ুতুতো পিসেমশাই। অতি আনন্দে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘাত প্রতিঘাত বিষয়ক চিন্তা ত্যাগ করে জীবন চালিত করলেন ইটট বালি সুরকিতে। দেখা হলেই লোহার

里 4 H

Whan


২৬০

র৬，স্টোন চিপস নিয়ে কথা বলতেন। নেতা মন্ত্রী সরকারের প্রসঙ্গ پ্ললে যেতেন খেপে। বলতেন，‘আরে ভাই ওসব বোগাস দিকে ऊাকানোর সময় কোথায়？বালির দানা নিয়ে মাথা পাগল অবস্থ।心ামার এখন বালির জীবন রে ভাই।’

কী সব গোলমালে সেই কাজও চলে গেল। পিসেমশাই ৫রিতকম্যা মানুয। তিনি নিজে অফিস দিলেন। কোট টাই，ইনটিরিয়র （৬巾ণ．গশন，রিসেপশনিস্ট নিয়ে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের অফিস খুলে ศ্Il（cild। यpাশন শো বিশেষজ্ঞ। আজকাল ফ্যাশন শো－এর রমরমা －\｜か！l：1। শनिপুজ্েো টু শোকসভা—সবেতে ফ্যাশন শো। খুড়তুতো ｜N｜．भ｜｜ब｜ইয়ের অফিসে গিয়ে টাকা এনে ঝাড়া হাত পা। সুন্দর সুন্দর
 ヶ！？！यাবেন। সঙ্গে ফোল্ডিং র্যাম্প（যার ওপর দিয়ে ছেলেমেয়েরা বাজনার তালে হাঁটবে），ফোল্ডিং লাল নীল আলো，ফোল্ডিং টেপে ধরা ফোল্ডিং মিউজিক। চল্লিশ মিনিটের শো। শেষ পাঁচ র্লুনিট্ট দমবন্ধ কেলেঙ্কারি！হাসি হাসি মুvে হাঁটবার সময় সুন্দী＇জামার স্ট্র্যাপ ফটাস করে ছিঁড়ে যাবে। একদিন যাবে না，র্রুজ্রি যাবে। কোনোদিন কাঁধে，কোনোদিন পিঠে，কোনোদিন．．．৷ুফ্টিত্তিতো পিসেমশাইয়ের ইভেন্ট সুপার ডুপার হিট। খুড়তুতোপ্লিট্সেমাই খুশি। খুড়তুতো পিসিমা খুশি। এই খুশির মূন কারণ $\begin{gathered}\text { ？？খুশির মূল কারণ পিসেমশাই }\end{gathered}$ জীবিকার দ্বারা জীবনকে পরিচালিত করেছেন। জীবনকে মাথায় চাপাতে দেননি। সবজান্তা সাংবাদিক জীবন টু বালি সুরকি জীবন ই সুন্দরীর ছেঁড়া স্ট্রাপ জীবন অতিবাহিত করেছেন স্বচ্ছন্দে। কোনো বিভ্রান্তি নেই। তিনি বুঝেছিলেন，‘বল বীর，বল উন্নত মম শির’ বাঙালি জাতির জীবন ভিথিরিরও নয়，রাজারও নয়। জীবন আসলে ঘেঁচপপোড়ার। বড়মানুষরা বলেন，জীবন জটিল। আমার মতো ছোটমানুষদের কাছে，জীবন অসহায়। নিজেকে ভালবাসা বা ঘৃণা করবার ব্যাপারেও তার কোনো হাত নেই।

থাক，পয়লা বৈশাখ নিয়ে বলতে এসে ব্বশি গুরুগস্ডীর কথায় আর না যাওয়াই ভাল। মূল কথায় ফিরি।

আগেই বলেছি মাঝেমষ্যে চেনা পরিচিতরা আমাকে কিছু কিছু

কাজ দেয়। একে বলে ‘অড জব’। আমি বলি, উদ্ভট কাজ। এই উদ্ভট কাজ দেওয়ার কারণ দুটো। যারা কাজ দেয় তারা কখনো কখনো আমকে করুণা করে। আহা রে, ছেলেটার পকেট খালি। বাড়ি ভাড়া দিতে পারছে না। ভাত-ডালের হোটেলে ধার জমেছে। কাজ দিয়ে সাহায্য করি। দুনম্বর কারণ হল, যে কাজ দেয় সে ওই উদ্টট কাজ নিজে পারবে না বুঝতে পারে। যেমন পেরেছে মন্মথ তালুকদার। আমার এসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই। টাকা পেলেই হল। অর্থের একটাই অর্থ। তার অন্য অর্থ খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন। তবে বেশিরভাগ সময়েই কাজ ঠিকমতো হয় না। যা করবার কথা, তার উলটো করে ফেলি। নিয়মের বাইরে চলে যাই। গাধার মতো জীবনকে জীবিকার মাথায় নিয়ে গিয়ে বসাই। ভিথিরি হয়ে রাজা সাজার চেষ্টা। শেষপর্যন্ত ফেন মারি। সংসারে গাধা নিয়ে যত বিপত্তি। গাধারা বার বার ফেন করে, কিন্তু বুঝতে পারে ন্রা।

জানতাম, পয়লা বৈশাখে আমি যাচ্ছেতাই রকম বুস্তী থাকব। একেই বলে ব্যাডলি বিজি। ব্যাডলি না গুডলি? অার্রো অলস মানুষের জন্য অবশ্যই গুডলি। যাইহোক, পফ়্্গুপ্তারিখ আমার দম ফেলবার উপায় থাকবে না। সারাদিন টই ট্ট বের বেড়াব। অনেক প্রোগ্রাম। অনেক নেমন্তন্ন। তবে সন্ধেব্ব (পেরিআর টই টই নয়। তখন নজরুল মঞ্চে শান্ত হয়ে বসে গাক্বির্ৰিনার ব্যাপার। তাও আবার একেবারে ফার্স্ট রো-তে। পুরোনো দিনের বাংলা গান। আজ কেন/ও চোথে লাজ কেন/মিলন সাজ যেন বিফলে যায়...। গান শুনতে শুনতে তালে তালে মাথা নাড়ব। পুরোনো দিনের গানে তালের ব্যাপারটা জটিল। দুমদাম মাথা নাড়লে চলে না। সতর্ক হয়ে মাথা নাড়তে হয়। মাথা কোনদিকে নাড়তে হবে তারও নিয়ম আছে। দুপাশে? নাকি ওপর নীচে? সব গানে একরকম নয়। যেমন এই গানে, মন যেন/ফুলেরও বন যেন/आঁখিরও কোণ যেন/তোমারে চায়...-এর সময় মাথা নাড়তে হবে আধা দুপাশে, তারপর কোয়ার্টার ওপর নীচে, একেবারে শেষে সেমি হাফ সার্কেন পদ্ধতিতে ডান থেকে বাঁয়ে। নইলে লোকে কড়়া চোথে তাকাবে। আজকালকার ধঁঁই ধাক্কা গানে এই ঝামেলা নেই। যেকোনো দিকে মাথা হাত পা শরীর

নাড়ানো চলে। তাল মিলে যায়। না মিললেও সমস্যা নেই, কেউ কিছু বলবে না। বরং খুশি হবে। এখন বেতালটাই তাল।

যাইহোক, মাথা নাড়তে নাড়তে মাঝেমধ্যে পাশে ঝুঁকে, আবেগমথিত গলায় ফিসফিসিয়ে বলব, ‘আহা, ওহো, অপৃর্ব! তা-ই ना ?'

এই আবেগের কথা কাকে বলব?
পরে বলছি। ওৃধু এইটুকু বনে রাখছি, বুক ধুকপুকানি ব্যাপার আছে। সঙ্গে হালকা লজ্জা। পয়লা বৈশাখের রোমঞ্চ এখানেই শেষ নয়। আরো আছে। সেটা হবে বিকেলে। নজরুল মঞ্চে ফাস্ট রো-তে বসে গান তুনতে যাবার আগে। আমাকে দুঁ মারতে হবে মুকুলবীথি ঊদ্যানে। মুকুলবীথি উদ্যানের যে মাথা খোলা স্টেজ রয়েছে, তার নাম রক্ত গোলাপ মঞ্চ। সেই মঞ্চে উঠে আমি...।

এই রে, আর একটু হলে বলে ফেনছিলাম। এখন বলব না। সাসপেন্স থাকুক। ডবল সাসপেন্স। বুক ধুকপুকানি সাসপ্পেষ্যুআর রক্ত গোলাপ সাসপেন্স।

এই পর্যত্ত শুনে অনেকেই নিশ্চয় হাস্থ (৷) ভাবছে, বেকার সাগরের হলটা কী! পয়লা বৈশাখের তার ক্ষীীপ্লের ব্যস্ততা! তাকে কে নেমন্তন্ন করবে! কার মাথা খারাপ হফ্যে? সে মুকুলবীথি উদ্যানে গিয়ে রক্ত গোলাপ মচ্চে উঠবে ঞ্রেন? মঞ্চে ওর কী কারবার? আর্টিস্টদের চা জল দেবে? প্রধান অতিথিকে পাখার বাতাস করবে? হালো, মাইক টেস্টিং? নজরুল মচ্চে গানই বা শুনতে যাবে কী করে? টিকিট পাবে কোথায়? তার ওপর আবার একেবারে ফার্স্ট রো-তে বসবে বলছে! ভলান্টিয়াররা কান ধরে তুলে দেবে। ভলান্টিয়ার একটা ভয়ংকর জাত। ওরা বড়লোক ছোটলোকের গন্ধ পায়। তুমি ছোটলোক, কিন্তু সেজেগুজে বড়লোক হতে গেলে, ওরা ঠিক গন্ধ পাবে। ক্যাঁক করে ঘাড় চেপে ধরবে। সাগর, ওদের চোখ এড়ালেও নাক এড়াতে পারবে না। আসল সাগরের সবটাই গুল। হারামজাদা আমাদের বোকা ঠাউরেছে। बয়লা বৈশাখকে পয়লা এপ্রিল ভাবছে।

গুল নয়, ঘটনা সত্যি। বললাম না, তুধু বেকার না হয়ে অলস

বেকার হবার কারনে আমার জীবনে কখনো কখনো ইন্টারেস্টিং ঘটনাও ঘটে।

পয়লা বৈশাখে দোকানে দোকানে পুজো। কাস্টমারদের নেমন্তন্ন করে ক্যালেন্ডার, মিষ্টির বাক্স, ঠাণ্ডা দেওয়া হয়। যারা ফালতু কাস্টমার তাদের জন্য একরকম, যারা মালদার কাস্টমার তাদের জন্য আর একরকম প্যাকেট। সেই প্যাকেট চোরাগোপ্তাভাবে ব্যাগে ভরে দেওয়া হয়। তাতে মিষ্টির বদলে লাড্ডু পেস্ট্রি প্যাটিস। ক্যালেন্ডারও আলাদা। ফালতু কাস্টমারদের জন্য ঠাকুরের ছবি। লক্ম্মী, সরস্বতী, গণেশ। মালদারদের ক্যালেড্ডারে মনীষীর ছবি। স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

আজ আমি কোন কাস্টমার? ফানতু ? নিয়মমতো তা-ই হওয়ার কথা। ফালতুর ফালতু। আমার চেনা দোকান বলতে একটাই। ডাল-ভাতের হোটেল। সেখানে আমার মাহ্থলি সিস্টেম। ভাত ডালের হোটেলে নববর্ষ হয় কি? হলেও আমকে কেন ডাক太ী? সিস্টেম ক্র্যাক করেছে। একের জায়গায় দেড়মাসের বিল đ小ি। বিল বাকি কাস্টমারকে পয়লা বৈশাখে ডেকে মণ্ডামিঠওও্রিউ খাওয়াবে না।
 কাস্টমার। আমার গলির মোড়ের অ্তিডালের হোটেলে নয়, কলকাতা শহরের অন্তত দশটা জায়গ্র আজ আমকে যেতে হবে বুক ফুলিয়ে! আমাকে নিয়ে তারা খুবই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে। ভিড় থেকে সরিয়ে ভেতরের ঘরে নিয়ে বসাবে। বলবে, 'স্যার, কী দেব ? ঠাণ্ডা দিতে বলি?

আমি একটা অবজ্ঞা ধরনের গলা করে বলব, ‘না, আপনি বরং আমার সঙ্গে যে ম্যাডাম এসেছেন তাকে দেখুন। তাড়াতাড়ি করবেন। মুকুলবীথিতে আমার লেকচার আছে।'

ম্যাডাম শুনে কৌতৃহল হচ্ছে তো? লেকচার? হবেই। তাহলে এবার ঘটনাটা বলে ফেলি।

বিবেকদা সেদিন আমাকে পার্টি অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিল। আমি পার্টি অফিসের ধারেকাছে ঘেঁষা মানুষ নই। একশো ইনটু টু হাত দুরে থাকা মানুষ। একশো হাত যাওয়ার সময়, একশো হাত ফেরবার

সময়। শুধু মাঝেমধ্যে বিবেকদা ডাকাডাকি করনে যাই। তার কারণ রাজনীতি নয়，তার কারণ আড্ডানীতি। আমি গেলে বিবেকদা দরজার বাইরের লাল আলো জ্বেলে টেবিলের ওপর পা তুলে আড্ডা মারতে বসে।
‘তোকে আমি কেন মাঝেমধ্যে ডাকি জানিস সাগর？’
‘জানি বিবেকদা।＇
‘জানিস！কেন বল তো？’
‘সত্যি কথা শোনবার জন্য।’
বিবেকদা অবাক হয়ে বলে，‘কোন সত্যি！’
আমি অল্প হেসে বলি，‘যেসব সত্যি পলিটিক্যাল দাদাদের কেউ বলে না，বলতে সাহস পায় না，সেইসব সত্যি।’

বিবেকদাও হেসে ফেলে। বলে，‘মারব একটা চড়।’
আমি উৎসাহ নিয়ে বলি，‘অবশ্যই মারবে। শুধু চড কেন？ লাথিও মারবে। পশ্চাদ্দেশে লাথি। চড় এবং লার্প্রিন্বাপারে নেতাদের নিয়মিত অভ্যেসের মধ্যে থাকা উচিতু ু⿵冂⿰入小কের যেমন রিহার্সাল হয়। তেমন পার্টি অফিসগুলোতেও জुজ্জাথির মহড়া হবে। গালে চড় এবং পিছনে লাথির খাবার জন্য ল্যেরা লোক ভাড়া করে আনবে। রুটিন করে প্র্যাকটিস করবেশ্রেলা ধরে ধরে রোস্টার বানাবে। না হলে বিপদ ${ }^{?}$

বিবেকদা কৌতুকভরা চোখে বলে，‘কী বিপদ ？’
আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বলি，＇পাবলিককে যখন গালে চড় আর পশ্চাদ্দেশে লাথি মারতে যাবে মিস ফায়ার হয়ে যাবে।＇

বিবেকদা হো হো আওয়াজে হেসে ওঠে। তারপর বলে，‘বাজে কথা বলিস না। আমি তোকে মাঝেমধ্যে ডেকে পাঠাই，করে দাও জীবন থেকে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি পেতে।＇

আমি অবাক হয়ে বলি，‘করে দাও জীবন！সেটা আবার কী！’
বিবেকদা বলল，‘সারাদিন শুধু করে দাও আর করে দাও। দলের লোক থেকে পাবলিক শুধু চাই আর চাই। এ্কমাত্র তোকেই দেথি， কিছু চাস না। উলটে দিতে গেলে ছুটে পালাস।’

আমি গঙ্ডীর মুখে বলি，‘আজ নেব। খুব খিদে পেয়েছে খাবার

আনাও দেথি। মুড়ি চানাচুর চলবে না। আরো সলিড কিছু দিতে হবে। ধোসা হবে?’

বিবেকদা বলল, ‘শোন, আমার একটা উপকার করে দিতে হবে।’

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, ‘উপকার! নেতার উপকার করবে পাবলিক! আমি তো পাবলিকও নই বিবেকদা, পাবলিকেরও অধম। আমি হলাম খাবলিক।'
‘খাবলিক! সেটা আবার কী!’ বিবেকদা ভুরু কোঁচকাল।
আমি মুচকি হেসে বললাম, ‘যে পাবলিক খালি খাওয়ার ধান্দায় ঘুর ঘুর করেছে।'

বিবেকদা সিরিয়াস মুখ করে বলল, 'খাওয়াদাওয়ার ভাল বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। কত খেতে পারিস দেখব।'

আমি উৎসাহ নিয়ে বললাম, ‘কাঙালি ভোজন? ফ্যানটাস্টিক। একেবারে ফার্স্ট ব্যাচে বসে যাব। খিচিড়ি, লাবড়া গরম ক্রী
'ফালতু কথা না বলে মন দিয়ে কথা শোন সাগ্গার্। পরশু পয়লা বৈশাখ। ওইদিন বিকেল থেকে কোেো কাজ র্ৰই্ভি না। চারটে টু রাত দশটা। তখন আমার হয়ে প্রক্সি দিবি।’

আমি হাঁ হয়ে গেলাম। বিবেকদ্দা ৪i申) বলছে! পয়লা বৈশাখ বিবেকদার হয়ে প্রক্সি দেব! মানে র্কীক্যে

বিবেকদা টেবিলের ওপর ঝুঁকে গলা নামিয়ে বলল, 'পয়লা বৈশাখ মোট একশো তেরোটা জায়গা থেকে নেমন্তন্ন পেয়েছি। গত পাঁচবছরে রেকর্ড ব্রেক করেছে। দোকান, বাজার, অফিস, বাড়ি সব জায়গা থেকে নেমন্তন্ন। সঙ্গে আবার নাচ, গান, নাটক, ভাষণের প্রোগ্রাম। কারা যেন পতাকাও উত্তোলন করবে।'

আমি आঁতকে উঠি। বলি, 'পয়লা বৈশাথে পতাকা! কী পতাকা ? কার পতাকা ?'

বিবেকদা নিমখাওয়া মতো মুখ করে বলল, ‘দুর, আমি কী ছাই অতসব জানি। ওধু পতাকা নয়, বউবাজারে কোন একটা কুস্তির আখড়াতে যেতে বলেছে। মেয়েদের জন্য দেশপ্রিয় পার্কে ক্যারাটে জুডোর শিবির শুরু হবে ফিতে কেটে।’

আমি আরো অবাক ইই। বनি, ‘বল কী বিবেক্দা! পয়লা ‘ৈৈশাখে কুহ্তি, জুডো ক্যারাটে!’ কানে কানে দেশটির হল কী গো!

বিবেক্দা বিরক্ত মুণ্ে বলল, 'যতসব পাগলামি। যাইহোক, একশো তেরোটার মধ্যে একলোট প্রোগ্রাম ফেলে দিত্যেছি। তেরোটা ফেলতে পারিনি। এণুলো ভি ভি আই পি রেকমেনডেশন।’

আমি বনি, ‘পয়লা বৈশাৰে ভি ভি আই পি রেকমেনডেশন! সে আবার কী বিবেক্দা? রেক্রমেডেশন তো চাকরি, টে্ডারে হয়। পয়লা বৈশাদ্ও হয় নাiি।’
‘কেন হবে না? ধরা করা ছাড়া কিছू হয় নাকি? পয়লা বৈশাখ, পঁচিচে বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ সব ধরা করা। এই তো ক-টা দিন পরেই পঁচিশে বৈশাখ আসছে। রবি ঠাকুরের জন্মদিনে নাচ, গান, আবৃর্তির জন্য পার্টি অফিসে লাইন পড়ে যাবে। এর দিদি, তার পিসি, অমুকের শাनী সব অ্যাপ্লিকেশন জমা দেবে।'
 ‘ৈৈশাখ হবে নাকি?'

বিবেক্দা বলन, ‘ना না। অ্যাপ্লিকেশুকु खিমা পড়বে এখানে ওখনে অর্গানাইজারদের বলে দেবার জনাপৃকেউ একটা গান, কেউ

 কার কাছ থেকে আসছে সেটা থেয়াল রাথতে হয়। আমাদের তো আলাদা সেন হয়। পঁচিশ সেল। আলাদা ফইইন। কন্ট্রোলরুম।

আমার চোথ আবার কপালে ওঠে। বলি, ‘বাপ রে। শ্রমিক সেন, কৃষক সেল, প্চিশ সেন!'

বিবেকদা বলল, ‘যাই হোক, এই তেরোটা ফাংশনে আমাকে যেতেই হবে। সবকটাই সেকেড্ড হােে। মানে বিকেনের পর। চরটের পর งরু।

আমি বললাম, 'তা যাবে। এত টেনশনের কী আছে? নেতা বলে ক্থা। যেতে তে হবেই।'

বিবেকদা <োঁ করে নিশ্বাস ফেলে বনল, 'হবেই, কিস্তু পারব না। কানই পার্টির কাজে দিল্নি চলে যাচ্ছি। হঠাৎ ঠিক হয়েছে।'

আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বললাম, ‘তাহলে তো অন ক্নিয়ার। সব ক্যানসেন। নেত, মঙ্ত্রীদের এরকম হয়েই থাকে। দুম করে প্রোগ্রাম ক্যানসেল। এই যে তুমি পয়লা বৈশাখের নেমষ্তন্ন অ্যাটেড না করে দিল্লি চলে যাচ্ছ, এতে তোমার ক্দর আরো বাড়বে। আগামীবার একশো তেরোর জায়গায়, দুশো তেরোঢা নেমক্তন্ন আসবে। এবার কুন্তির আখড়ায় যেতে হত, আগামী<া? কুঙ্তিও নড়তে হবে। ন্যাঙোট পরে, গায়ে মাটি মেথে প্যাঁচ কষবে। পরদিন খবরের কাগজে ছবি বেরোবে। ছবির তলায় লেখা হবে-পয়লা বৈশাখে পালোয়ান নেতা বিবেক রায়।’

কথাটা বলে আমি হাসতে লাগলাম।
বিবেক্দা এবার ফট্ট করে উঠে পড়ল। ঘরের দরজায় লক লাগিয়ে ফিরে এল চেয়ারে। গলা নামিয়ে, ফিসফিস করে বলল, ‘আরে দিল্লি ফিল্লি বাজে কথা। ওদিন আমি কনকাতা থেকে কেটে পড়ছি।'

বিবেক্দা টেবিলের ওপর আরো খানিক্টুপ্রিকে পড়ে বলল, ‘হাঁ, কেটে পড়ছি। এবার পয়লা বৈশাখেরে ঝিেনো প্রো্রামে থাকতে
 নববর্ব বলে ইইচই করি লেটা খারাপ্রেব্রে।

आমি বলनাম, ‘জগন্নাথ পাল! সে আবার কে?’
বিবেকাদা এক মুহৃর্ত চুপ করে থেকে সোজা হয়ে বসল। অবাক रয়ে বলन, 'জগন্নাথ পাল কে তুই জানিস না? কাগজ পড়িস না?'

আমি মাথা দুলকে ছেলেমনুষের ঢঙে বললাম, ‘অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি। কাগজ কেনবার পয়সা কই? তাত ডালের রেস্টুরেে্টে খেতে গেলে উনটে দেথি। তবে খবর-টবর দেথি না। যেসব কমিক্স্র ছাপা হয় সেণুলো পড়ি। খুব মজা পাই। দেখ বিবেক্দা, ব্যাপারঢা তো সেই এক। হয় তোমাদের পার্টি পনিটি্রের খবর পড়ে মজ পাও, নয়তো কমিক্স পড়ে মজা.পাও। সবটাই তো হাসির। जা-ই না?'

বিবেকদা কড়া চোথ্ে তাক্য়ে বললেন, ‘টিভি দেথিস?’
‘দেথি। কার্টুন দেথি। ওই একই হল...।

বিবেকদা গানকা ধমক দিয়ে বললেন, ‘চপ কর সাগর। ফাজনামি করিস না। या বनছি শোন।'

বিবেক্দা যা বলন সেটা এরকম-
দিন পনেরো আগে বিবেকদার পার্টির সঙ্গে ওদের অপোনেন্ট পার্টির গোলমালে জগন্নাথ পাল নামে এক পথচাసীর মৃত্যু হয়েছে। নিরীহ, মাঝবয়সি, গরিব মানুय। ভদ্রলোক কাজকর্ম সেরে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরহিনেন। এসপ্যানেডের মোড়ে হুাৎই গোলমালের মাঝখানে পড়ে যান। পুলিশের লাঠি, টিয়ার গ্যাস। ইট, পাথর ছেঁড়া হচ্ছিন দেদার। জগন্নাথ পান আহত হলেন। হাসপাতলে নিয়ে গেলে ডাক্তরবাবু বললেন, মৃত। খবরের কাগজ, ঢিভিতে এই ঘটনা নিয়ে पুলকালাম কাণ্ড হয়েছে! মোট সাতটা পার্টি দাবি করেছে, জগন্নাথ পাল নাকি তাদের লোক। বিবেকদাও রিপৌর্টরদের বনেছে, জগন্নাথ পালকে অনেকদিন ধরে চিনত। একসময়ে একসস্গে ব্বাজনীতিও
 থেয়ে বেড়ায় তাহলে ঙুঁকি হয়ে যাবে। থবরের কার্ধ্ধির;, টিভিতে ছবি দেখাবে। দনের লোক মরেছে আর নেতা ক্যার্ধৃজ্জির নিয়ে বেড়াচ্ছে! তা-ই প্রোগ্রাম ক্যানসেন।
 গোপন কর্রহ কেন ? সবাইকে ডের্কের্জানিয়ে দাও। জগন্নাথ পালের মৃত্যুর কারণে এবার পয়লা বৈশাখের উৎসব থেকে তুমি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছ। হাততালি পাবে।'

বিবেকদা হতাশ গলায় বলন, 'সমস্যা আছে। এত কিছুর পর यদি প্রমাণ হয়, জগন্নাথ পান আমাদের দলের লোক নয়, আমার সঙ্গে তার কোনো পরিচ্য়ই ছিন না? আজকালকার টিভি, vবরের কাগজওলাদের বিশ্ধাস নেই। বেটারা বিরাট হরামজাদা! মাটি খুঁড়ে কাগজপত্র বের করে আনবে। তখন কী হবে? সবাই বলবে, বেশি নাটক করেছে। দলের বাইরে ভেতরে হাসাহাসি হবে। বনা যায় না পার্টি আমার বিরুদ্ধে অ্যাকশনও নিতে পারে। যারা আমাকে নেমন্তন্ন করেছে তারাও হাতছাড়া হয়ে যাবে। নেমঞ্তন্নে যাবার জন্য যারা ধরা করা করেছিন তারাও চটবে। লোক দেখাতে গেলে সবদিক থেকে

বিপদ। তা-ই ঠিক করেছি, আমার হয়ে তুই প্রক্সি দিবি। আমার যাওয়াও হন না, আবার যাওয়াও হন। পার্টির কাউকে পাঠাতে পারব না। ততে ঝামেলা আছে। সবাই বলবে বিবেক গ্রুপবাজি করছে। যাকে পাঠাব সেই শালা পরে মাথায় উঠে ইয়ে করবে। তা-ই তোকে বেছেছি। পার্টি পনিটিব্রের বাইরে। অজকান অরাজনৈতিক লোকদের দর বাড়ছে।'
'ত বলে আমি!'
বিবেকদা জের গনায় বলन, ‘হাঁ তুই। তেরোঢা জায়গা যাবি আমার প্রতিনিধি হয়ে। তারপর রক্ত গোলাপ মঞ্চে গিয়ে বাংলা ভাষা নিয়ে লেকচার দিবি। নজরুন মঞ্চে গিয়ে বাংলা গান ওুনবি।

আমার মাথা ঘুরে উঠল। বিবেকদা এসব कী বনছে! আমি লেক্চার দেব। বিড়বিড় করে বললাম, ‘আমি! আমি লেক্চারের কী বूঝি??

বিবেক্দা বলন, ‘বুুতে হবে না। হাবিজাবি ব্ব্পীবি’ আমরা বেশিরভাগ লেকচার হাবিজাবি দিই।'

আমার হাঁু কাঁপছে। বললাম, ‘আমাকে পে মানবে কেন?’
বিবেকদা ডান হাতটা বাড়িয়ে আমার হৃচ্রির ওপর রেvে বলল, ‘সে-ব্যব্থ করেছি। আমি সবাইকে ফোর্ন্রিলৈ দেব। তোর সঙ্গে বুলু থাকবে। ঢুই আর বুনু আমার গাড়িক্কিয়ি ঘুরবি।
'বুনু! সে কে?'
বিবেক্দা বলল, 'আমার পিসতু.েে শালী। বাইরে থাকে। আমার এখানে এসেছে। বাঙালির নতুন বছরের ফেস্টিড্যালের ওপর একটা কী পেপার লিখবে। তা-ই দেখতে চায়। ওদিন তোর সঙ্গে ঘুরলেই দেখা হয়ে যাবে। তাছাড়া বলনাম তো, সবাইকে আমি বলে রাখব। ন্তোর শানী যাচ্ছে ওনলে ডবল খাতির পাবি।

आমি াঁাদো াঁাদো গলায় বলनাম, ‘আমায় ছেড়ে দাও বিবেক্র। आমি পারব না।’

বিবেকদা মুচকি হেসে বলল, ‘চিক পারবি। বুলু চমৎকার একটা মেয়ে। বেমন দেখতে, ঢেমন বুদ্ধি। বিয়ে থা করেনি এখনে’ «অাা চাস নিয়ে দেখ না। এই অলস জীবন ছেড়ে যদি বাইরে চ? । い ড ত

পারিস...একটা না একটা ভাল কাজে ঢুকে যাবি। বুলু যদি খুশি হয় ঠিক কিছু একটা করে দেবে। আর যদি খুব খুশি হয়...'’ হাসল বিবেকদা। বলল, 'একবার বিয়ে করতে পারলে কেল্লাফতে। গ্রিন কার্ড। জীবিকা নিয়ে তোর আর চিন্তা থাকবে না।’

কথা শেষ করে চোখ সরু করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল বিবেকদা।

সেই জীবন ও জীবিকা। বিবেকদা আমকে লোভ দেখাচ্ছে? তা-ই হবে। নেতা মানুষ জানে কীভাবে মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নি!্ত হয়। বিবেকদা ফিসফিস করে বলল, 'সাগর, ভাল করে ভেবে দেখ, খুব বড় সুযোগ একটা। বুলুকে যদি ঠিকমতো ম্যানেজ করতে পারিস তাহলে আর চিত্তা নেই। বিদেশ থেকে স্কাইপে তো আমার সঙ্গে কথা বলবি। ভেবে দেখ, ভেবে দেখ ভাল করে।'

আমি সেদিন পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পর, অনেক ভেবে দেখলাম। বিবেকদা ভুল কিছু বলেনি। জগন্ন প্প পল মরে আমাকে বিরাট সুযোগ করে দিয়ে গেল। জীবন ও 心্ৰীধিকার সুযোগ। বুলুর সঙ্গে একবার বিদেশে গিয়ে পড়তে পাব্রু তত উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। এক সময়ে উৎসাহ রোমাঞ্ধের চেহারা নিয়েছে। নেমন্তন্ন, গান, লেকম্র্র্র্রি সর্বোপরি বিবেকদার পিসতুতো শালী। বুলু। সুন্দরী বুলু।

পরদিন পার্টি অফিসে গিয়ে দেখা করতে বিবেকদা বলল, ‘তুই কি একবার বুলুর সঙ্গে কথা বলে নিবি?’
‘না বিবেকদা, সারপ্রাইজ নষ্ট হয়ে যাবে।’
বিবেকদা বলল, ‘কীসের সারপ্রাইজ!’
আমি লজ্জা পাওয়া মুখে বললাম, ‘প্রথম দেখা, প্রথম কথার সারপ্রাইজ। পয়লা বৈশাখের মতো একটা শুভদিনেই সেটা হওয়া ভাল।'

বিবেকদা ঠোঁটের কোনায় হেসে বলল, ‘গছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।'

আমিও সিরিয়াস বললাম, ‘গোঁফে নয়, নাকে বিবেকদা। আমি শিওর বাংলা নববর্ষ দেথে তোমার শালী খুব খুশি হবে। আমার

ব্যবস্থাপনায় মুগ্ধ হবে। ব্যস। তারপর আর আমার কোনো চিন্তা থাকবে না। প্লেনে উঠে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। একেবারে সানয়ানসিস্কে।। প্রস্তাবটা শুনে প্রথমে খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েছিনাম। এখন এক্সাইটেড লাগছে।'

বিবেকদা বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, ‘আমি জানতাম। ভ্যাগাবন্ডের মতো জীবনযাপন কতদিন সহ্য হয় ? তোর জন্য নতুন পায়জামা পাঞ্জবি এনে রেখেছি। নিয়ে যাস।'

আমি কৃতজ্ঞতা ভরা গলায় বললাম, ‘আমার জন্য আর কত করবে বিবেকদা? তুমি আমাকে জগন্নাথ পালের ঠিকানাটা বরং দিয়ো। বিদেশ চলে যাবার আগে বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা করে যাব। ফটোতে মালা দিয়ে আসব।'

বিবেকদা খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বলল, ‘ওর বাড়িতে আর কে আছে? বুলুর বয়সি একটা মেয়ে আছে ওনেছি। বছর তেৌশ বয়স নাকি। বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে ঝামেলায় পড়েছে। ছোট্কিট্টো একটা কাজকর্ম জোগাড় করে দেব ভেবেছিলাম। পিছিয়ে ঝীলাম। পরে যদি জনা যায় জগন্নাথ পাল অন্য পার্টির...সবাই অ্স্স্বি’

আমি ফোঁ করে একটা অবজ্ঞার শ্রায়াজ করে বললাম, ‘একেবারে মাথা ঘামিও না বিবেকদা। গ্পেরিি’ মানুষ ঝামেলায় পড়বে না তো কীসে পড়বে ? পদ্মবনে? যেমন জীবিকা তার তেমন জীবন। নিলুর জীবিকা নেই, তার রোজগেরে বাপ তোমাদের মারপিটে গাধার মতো মরেছে, তার জীবন হবে ঝামেলার। সেটাই নিয়ম। জীবন হন জীবিকা নিয়ন্তা। নিলুকে নিয়ে একদম মাথা ঘামিও না। শুভ নববর্ষে মাথায় হাওয়া বাতাস খেলাও।'

বিবেকদা আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে বলল, ‘নিলুটা আবার কে?

আমি লজ্জা পাওয়া মুখে বললাম, ‘জগন্নাথ পালের কন্যা। তুমি বললে না, তোমার ওই বিলুর বয়সি, তাই ফট করে একটা নাম দিয়ে ফেলनাম নিলু। বিলু, নিলু। খারাপ হল?’

বিবেকদা কপট রাগ দেথিয়ে বলল, 'ফাজলামি করলেে চড় খাবি। দেথিস পয়লা বৈশাখ কিন্তু ডোবাস না। তোর বড় পরীক্ষ। একদম

দেরি করবি না। গাড়ি যাওয়ার আগে গলির মেড়ে দাঁড়িয়ে থাকবি। আমার অত বড় গাড়ি তোদের ওই গলিতে ঢুকবে না।’

আমি দেরি করনাম না। দেরি করন বিলু। সে এল সন্ধের মুথে। আমি বড়রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে ছটফটট করছিলাম। তেরোটা প্রোগ্রাম, বাংলা ভাষা নিয়ে লেক্চার, বাংলা গান শোনা—এইটুকু সময়ের ময্যে এত কাজ করব কী করে! তার ওপর বিলু মেয়েটা গবেষণার জন্য নিশ্চয় নানা ধরনের কায়দা করবে। ফটো তুলবে, নোট নেবে, সঙ্গে ইন্টারভিউ করবে। তাড়া দেওয়া চলবে না। আমার ওপর রেগে গেলে কেলেক্কারি। বিদেশ গিয়ে জীবিকা নির্বাহের প্ন্যান চৌপাট হবে। এবার রোমাঞ্রর সঙ্গে টেনশন হচ্ছে। আজ কি তবে আমার টেনশনের পয়লা বৈশাখ?

বিরাট গাড়িতে যখন উঠলাম তখন আকাশ ভরা মেঘ। ঝড়ের মেঘ? কালবৈশাখী নাকি? এই রে!

সত্যি বিবেকদার পিসতুতো শানী সুন্দরী। তবেৃুুই কড়া। আমকে পাত্তা দিচ্ছে না। না দিক। প্রেম-ট্রেমের ব্যাপ্রে ধীরে পাত্তাই ভাল। আমার বলে দেওয়া রাস্তায় গাড়ি খানিক্নুশ্যাওয়ার পর বিলুর দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে বললাম, ‘চক্কুরী’ বাংলার নতুন বছর অন্যরকমভাবে তরু করি।'

বিলু বিরক্ত গলায় বলল, ‘ক্রেরক্মভাবে মানে। জামাইবাবু শিডিউল করে দিয়েছেন না?’

আমি নরম গলায় বললাম, ‘শিডিউনের বাইরে যাব। নিয়ম মেনে সব বোঝা যায়, উৎসব বোঝা যায় না।’

বিলু কড়া গলায় বলন, ‘বোঝাবুঝির ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিন সাগরবাবু। আপনি শুধু গাইডের কাজ করলেই মনে হয় ভাল হবে। তা-ই না? আপনি শিডিউল ধরে এগোন।'

আমি এই কথায় পাত্তা না দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললাম, ‘ড্রাইভার ভাই, ওই গলির মুখে গাড়ি রাথবেন। মনে হচ্ছে, এটাই সেই জায়গা...।’

অন্ধকার গলি দেখে বিলু বলল, ‘এটা কোথায় এলাম?’
আমি দরজা খুলে বললাম, ‘বলছি, আগে নামুন। নোট খাতা আর ক্যামেরাটা নিন। গলি-টলির ভেতর দিয়ে খানিকটা যেতে হবে।’

আকাশ ঘন কালো। আহা! কতদিন পরে ঝড় উঠবে। গরমে পারা যাচ্ছিল না। আকাশ দেখে মনে হচ্ছে ঝড়ের পর তুমুন বৃষ্টি হবে। হোক। ভেসে যাক চারপাশ। সব জ্বালা, কষ্ট, চোখের জল মুছে দিয়ে স্নিগ্ধ, শীতন হোক নতুন বছর।

জগন্নাথ পালের বাড়িতে ঢোকার ঠিক মুখে ঝড় উঠল হাহাকার করে। নিলু কি বাড়িতে আছে? থাকলে ভাল হয়। বিলু নিশ্চয় ওর জীবন ও জীবিকার জন্য একটা কিছু উপায় করে দিতে পারবে।

গল্পটা কেমন ? চমৎকার না ?


## তিরিশ

রাত ন－টা। बেঁপে বৃষ্টি নেমেছে। সঙ্গে গুরুগুরু মেঘের ডাক। আমি আর অভ্র ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে একটা প্লাস্টিকের ছাউনির খ্ৰ।？ঋটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে আছি। ওুটিসুটি মেরেও পুরোটা লাভ ヶ（Uy না। ০ারপাশ থেকেই ছাট আসছে। আমরা আধখানা ভিজে （：প｜ে। hারণণ লাগছে！ফুটপাথের কোনায় এই ছাউনি কে বেঁষে ！．1！খしゃ？？শে－ই বাঁধুক，নিশ্চয় সে জানত，দুই খেপা যুবক আজ শহর （．৭ডা৷৫ গিয়ে বৃষ্টির মধ্যে পড়বে। তাদের আশ্রয় দরকার। এই ५心ডে小র ৩লায় তারা এসে দাঁড়াবে। ভাববে，বৃষ্টির হাত থেকে বেঁচে

 （．）




いমি বললাম，＇অভ্র，গাইতে প্রীরিস？
‘না পারি না। গলায় একদম সুর নেই। সুর নেই বলেই রূপরেখা আমার সঙ্গে এতদিন রয়ে গেছে।’

আমি হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল ছুঁতে ছুঁতে বললাম，＇তা－ই হওয়া উচিত। সুরের সঙ্গে থাকবে অ－সুর। গুণের পাশে মানায় বেগুনকে। দেখ না，মন্মথ আর মালঞ্চমালা দুজন শিল্পী পাশাপাশি থাকতে গিয়ে কী সমস্যায় না পড়েছে！সম্পর্ক একেবারে খুনোখুনি পর্যন্ত গড়াল। এই यদি দুজনের একজন ট্যাঁড়শ হত তাহলে কোনো সমস্যাই ছিল না। নো খটাখটি ！

অভ্র বলন, ‘ভালই তো ঢুমি একটট ইন্টারেস্টিং কাজের অর্ডার পেলে। খুন বলে কথা।

আমি বলनাম, 'তাঠিক। কিস্ত্ এখন ভয় করছে। নিজে খুন না হয়ে यাই। থাক ওসব কথা, বেসুরো গলায় গান করতে পারবি কিনা বল।

অঅ্র হেসে বলল, 'সাগরদা, ঢুমি দেখাছ গান থেকে বেরোতে পারছ না। গোটা সন্ধেটা মন্মথ তানুক্দারের সন্গে গান নিয়ে কथা বললে, আবার গান!'

মুচকি হেসে বলনাম, ‘কী করব? মার্ডারের ক্ষেত্রে ওয়েপন খুব ওরুত্দপূর্ণ বিষয়। বেকোনো হত্যাকাত্ অস্ত্র সবার আগে। कী দিত্যে মারা হবে সেটা ঠিক করতে হয়। মন্মথ তালুক্দারের কাছ থেকে যখন তার শ্ক্রীকে খুন করবার বরাত পেলাম তখন থেকেই ভাবতে তরু করেছি। অস্ত্র হাতড়েছি বলতে পারিস। শেষ পর্ষন্ত অম্ত্র পেলাম।
‘এতদিন পরে পেলে!’
आমি বলनाম, ‘এতদিन পরেই যে পেলাম (ুৃিক নয়। মানঞ্চমালার সক্গে প্রথম ব্যেদিন দেখা করতে গিককৃহিলাম সেদিনই একটা ধারণা তৈরি হয়েছিন। তবে সেটা খুব্রুষ্ট ছিন না। আবহা ধারণा। রিভनভার না ছूরি? নাকি দড়ি সিষ্রে গলায় खাঁস মারব? যতদিন যেতে লাগল অন্ব্রের চোরাটা স্পেiz থেকে যেদিন নতুন জমি কেনবার হ্থির্রে অননাম সেদিন অস্ট্রের খুব
 মতো আমার মানঞ্চমানা নিধনক্ষেত্র তার স্বামীর নতুন জমিতেই করতে হবে। কিস্তু কীগাবে? রূপরেখার কথা ঔনে সবটা ক্নিয়ার করে ফেলनाম $\mid$

অভ্র বলল, '‘ুমি কী ভেবেছিলে ? গানের স্কুল বানাবে?’
আমি একমু চুপ করে থেকে ভাবলাম, ‘ঠিক স্লুল নয়, রিসার্চ সেন্টার গোছের যদি একটা কিছू...আজকান গবেষণাকেন্দ্র বিষয়ঁট খুব্র চলছে। তবে মন্মথ এবং মানঞ্ঞমালা কতটা রাজি হয় তার ওপর নির্ভর করহিন।

অভ্র বনन, ‘তারপরূ কী হত? সেই সংগীত গবেষণাগারে মানঞ্ধমালাকে মার্ডার করতে??

आমি কাঁध đँঁকিয়ে বনनाম, ‘কেন নয়? ভালবাসা এবং খুন সর্বত্র চলতে পারে। খুনের জন্য অন্ধকার গলি, ফাঁকা মাঠ, ভাঙা জিনিসে ভরা গোডাউন লাগবে তার কী মানে আছে? সেতার, তানপুরা, হারমোনিয়াম, গিটারের মাঝখানেও রক্ত ঝরতে পারে। কোনো সমস্যা নেই।’
‘ওই জায়গায় মালঞ্চমালা যেত কেন? তার ওপর আবার তার গ্ধাম্|ী জমিতে, স্বামীর পয়সায় তৈরি।'

আামি বলনাম, 'মালঞ্চমালাকে থোড়াই বলতাম। সে জানতই না ম৷৷৷ পয়সা ঢেলেছে। এখন যেমন...।'

কথার মাঝানেে আমি থমকে গেলাম। বৃষ্টি ধরে গেছে।亻心ট্টারিয়ার দিক থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি আসছে টুকুস টুকুস করে। আর একটু কাছে আসতে বুঝলাম, গাড়ির চেহারা রাজকীয়। মনে হয় বিয়েবাড়ির বর নিয়ে যাতায়াত করে। গোটা গায়ে কারুকার্य। সোনালি না রুপোলি এখন বোঝা যাচ্ছে না। কলকাতাত্রে একটা খুব বড় মজা। মেট্রোরেলও আছে আবার ঘোড়ায় টান্ঠী গাড়িও আছে। সাজানো গোছানো ঘোড়ার গাড়িতে চেপে টহলু শ্রিা যায়। এই গাড়ি নিশ্চয় সারাদিনের কাজ সেরে আস্তানায় র্টিছে। হয়তো বৃট্টিতে কোথাও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আমি অভ্রর্ণীত চেপে ধরে ফিসফিস করে বললাম, ‘অ্যাই, আজ ঘোড়ার্গ্যিীড়িতে বাড়ি ফিরবি?’

অভ্র লাফ দিয়ে উঠে বলল, ‘ফ্যানটাস্টিক।’
আমাদের রাজকীয় ঘোড়ার গাড়ি টগবগিয়ে ছুটেছে চৌরঙ্গি দিয়ে। চারপাশ ভেজা ভেজা। ফুরফুরিয়ে বাতাস বইছে। থেমে যাওয়া বৃষ্টির জলকণা উড়ছে ইতস্তত। শেষ কবে ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চলেছিলাম? সেই যে বাদলের সঙ্গে শিমুলতলায় গিয়েছিলাম। শিমুলতলার কথা মনে পড়তে মনটা খারাপ হয়ে গেল। শিমুলতলার এখনকার অবস্থা নাকি খুব খারাপ। সেদিন অমিতাভ শিমুলতলার অনেক গল্প করছিল। অমিতাভর মামাবাড়ি ছিল শিমুলতলায়। ওর বাল্য, কৈশোর এবং তারুণ্যের অনেকটা জুড়ে রয়েছে শিমুলতলা। বছরে একবার করে যাওয়া ছিল মাস্ট। অমিতাভর মামা দুনিয়া ঘুরেছেন। তিনি বলতেন, শিমুলতনা সুইৎজারল্যাড্ডের থেকেও নাকি

তাঁর ভান লাগে। নদী পেরিয়ে, টিলা ডিভিয়ে, খেত টপকে নিশ্চিষ্তে চলে যাওয়া যেত মাইলের পর মাইল। ট্রেন লাইনের পাশে উদ্ম নীহ পথে সাইকেল চালানোর গন্প বনতে বলতে সেদিনও পঞ্চাশ ছেঁয়া অমিতাভর ঢো ঝলমল করছিন। ওর মামাবাড়ি বিত্রি হয়ে গেছে। সুইৎজরল্যান্ডের থেকেও যে জায়গকে ভদ্রলোক বেশি ভানবেসেছিনেন, সেথানেই ডাক্কাতরা হাতে ছুরি মারল। মামা আর কোনোদিন শিমুলততলার দিকে পা বাড়াননি। अধ্রু অমিতাভর মামা কেন, বাঙালিরা প্রায় সকলেই ওখানকার ঘরদোর ছেড়ে দিয়েছে। পর্যট্নের ওপর অনেকটা নির্ভর করে থাকা শিমুলতনা, গিরিডি, यশিডি, ম্ুপুরে মানুষের যাতায়াত এখন প্রায় নেই বলনেইই চলে। ভাবা যায়! অবাক লাগে। আমাদের দেশের সরকার বাহাদুর একবার ভাবলও না। এই গোটা এলাকাট জুড়ে একটা পর্যট্টন কেন্দ্র কি করা যেত না? সেখানকার মানুষদের কি বোঝানো যেত না, এই আকাশ বাতাস জল, নদী, পাহাড় তোমাদের সম্পদ। এসো ⿵人 for
 তোমাদেরই লাভ। আসলে সরকরের এত স্যৈ্ঠপননই। তাদের ভোট করতে, সংসদ বিধানসভায় ঝগড়া করতে জ্, দরকার পড়লে চটি জুরে ছোঁ়াছুঁড়িও চলতে পারে। বাজ্রেণ অনেক কাজ। পুলিশ, লাঠি, अলি। শিমুनতলায় চাদদনি গা ছমহমে মেঠো পথ, বুক কাঁপিয়ে ছুটে যাওয়া গমগমে ট্রেন নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কই? নো টাইম।

অভ্র গান ধরতে আমার শিমুলততার ঘোর কাটল। আশ্র্র্যের কথা ‘‘ে-সুরো অঞ্র’র গলা হিংসে করবার মতো সুন্দর। রাতের বৃষ্টি ভেজা কনকাতকে চমকে দিয়ে সে থোলা গলায় গেয়ে উঠন-
আমার সকল কাঁট ধनা করে ফুটবে ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যथা রভিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে॥ আমার অনেক দিনের আকাশ চাওয়া আসবে ঘুটে দক্ষিণ হাওয়া, হৃদয় আমার আকুল করে সুগন্ধধন নুটবে॥
আমার লজ্জা যাবে ষ্থন পাব দেবার মতো ধন,
যथन রূপ ধরিয়ে বিকশিবে প্রাণের আরাধন।

গান শেষ হতেই আমি অভ্রকে জড়িয়ে ধরলাম। টাঙাচালক বলল, ‘বহুৎ বড়িয়া।’

আমি বললাম, ‘ভাগ্যিস তোর চাকরি গেছে। নইলে তুই আমার কাছে আসতিস না, তোর গানও শোনা হত না।'

অল্র হেসে বলল, ‘গান তো আমার নয়, গান সাগরের। তুমিই (.৩l গলাৰল ক-দিন সাগর জীবনযাপন করতে। বললে না? তাতেই :川1न bl.બ এला’

আ|ম ডুরু কুঁচকে বললাম, ‘তুই কি ভাবনাচিন্তা করে গান -1160.61?

অএ বলল, ‘আমি ভাবনাচিষ্তা করব কেন ? দাড়িওলা ভদ্রলোকই (.৩) সА দিষঅাভাবনা করে দিয়েছেন।’'







‘আলবা৩ লিখেছেন।’
রাতে ऊুয়ে শুয়ে মন্মথ তালুকদারের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তাগুলো একবার পুরো ঝালিয়ে নিলাম। আমাদের বললে ভুল হবে। মূল কথা বলেছে অভ্র। সেদিন আমার মুখ থেকে প্রজেক্টের নাম শুনে মন্মথ বলেছিল, ‘বিষয়টা কী?’

আমি বললাম, ‘স্যার, বিষয়টা তো আমি বলতে পার'ব না। অভ্র পারবে। প্রজেক্ট তার।’

মন্মথ তালুকদার অভ্রর দিকে তাকাল। অভ্র'সামান্য হেসে বলল, ‘প্রজেট্টটা তুধু ভাল নয়, একেবারে ইউনিক স্যার। আমরা নানা ধরনের পার্কের কথা জানি। চিলড্রেন্স পার্ক, ইকো পার্ক, ওয়াটার

পার্ক। এটা হবে মিউজিক্যাল গার্ডেন। গান-বাজনার বাগান।'
'মানে! পার্কের ভিতর স্টেজ বেঁধে গান-বাজনা হবে ?'
অভ্র বলল, ‘না না। ছড়ানো ছিটোনো এই গার্ডেনের একেকটা জায়গায় একেকরকম গান বাজবে। লাইভ প্রোগ্রাম নয়। কন্ট্রোলরুম থেকে বাজানে।। গাছের আড়ালে, ফুলের বাগানে, ঝরনার পাশে, নুড়ি পথের গায়ে ছোট ছোট স্পিকার থাকবে। গানের জন্য জোন বা এলাকা ভাগ করা থাকবে। ধরুন কেউ রবীল্দ্রনাথের গান শুনতে চান, তিনি চলে যাবেন টেগোর জোনে। সেখানে কাঠের বেঞ্চে বসলে, পাশের কামিনী ফুলের ঝোপ থেকে ভেসে আসবে কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাস। অথবা ধরুন, কেউ পুরোনো দিনের গান তুনবেন। তাঁকে যেতে হবে নস্টালজিয়া জোনে। পাড় বাঁধানো দিঘির পাশে বসে তিনি হয়তো ঞুনলেন, মন দিল না বঁধূ। আবার কেউ শালবনে ওয়ে তয়ে ওুতে পারেন ক্লাসিকাল, সেমি ক্লাসিকাল। সবটটই খুব লো ভন্যুমে চালানো হবে।'

মন্মথ তালুক্দার বলল, ‘ভেরি ইন্টারেস্টিং। মিষ্ট্রিক্যাল গার্ডেন বলে পৃথিবীতে কিছু আছে বলে তো ওুনিনি।

অভ্র বলল, ‘ঠিক পার্ক নেই, তবে কেলো কোনো দেশে পার্কে গান-বাজনা, পুলিশ ব্যান্ড শোনানোর ব্বভিী্ম আছে। আমাদের দেশে ফোয়ারার সঙ্গে বাজনা বাজানো হর্কি’্তালে তালে জল নাচে। তাতে রংবেরঙের আলো পড়ে। ভাল না? ছেলেমানুষদের মজা। আমার এই প্রজেক্টের মতো গান-বাজনা ধরে ধরে এভাবে ভাগ করা নেই। চীনে শুনেছি, বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের ফুল ফোটানোর আওয়াজ শোনানোর ব্যবস্থা আছে। নকল নয়, আসল আওয়াজ। শহর থেকে দূরে গিয়ে জলের ধারে বসতে হয়। বাগানে টুপটাপ করে ফুল ফোটে। সেই আওয়াজ শোনা যায়।’

মন্মথ তালুকদারের চোথ মুখ চকচক করছে। ল্যান্ডক্কেপ আর্কিটেকচারের শিল্পী সত্তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। মিউজিক্যাল পার্কের কথা সে কখনো কল্পনাও করেনি! আমি নিস্পৃহ ভাবটা বেশি করে ফোটানোর জন্য উসখুস করতে লাগলাম। বললাম, ‘আমাকে অনুমতি দিন আমি এখন যাই।’

মন্মথ কঠিন ঢোথে আমার দিকে তাকান। বनল，＇চলে যাবে কেন？＇

আমি বোকা বোকা ভাব করে বললাম，‘আমি এখানে থেকে কী করব স্যার ？গান－বাজনার আমি কি বুঝি？তাছাড়া এই প্রজেফ্ট তো আমার নয়। অভ্রর। সে আমাকে বলায় আমি বলেছিলাম，এসব বাগান，পার্ক সম্পর্কে আমার কোনো উৎসাহ নেই। তবে তুমি যদি চাও আমি একজনের কাছে নিয়ে যেতে পারি। তিনি যদি শুনতে চান ওুনবেন। এর বেশি আমি নেই। আমার হাতে জরুরি কাজ। তখন অভ্র বলল，থাক সাগরদা，আমি দু－একজন বড় কোম্পানির কাছে আগে ঋ্রপ্রোচ করি। চাকরি ছেড়ে যখন এসেছি，তখন ভালভাবেই করব। এমনভাবে করব যাতে সবাই চমকে যায়। অনেকটা জায়গাও লাগবে। ৩খন আমার আপনার নতুন কেনা জমিটার কথা মনে পড়ে গেল।


ม・リ川 ১｜धা গলায় বলল，＇তুমি আর কথা না বাড়িয়ে বোসো





 ব广৭ף্গ থা৫くে। কোনো ধরনের মিউজিক লাভারকে আমরা বঞ্চিত করব না। সকানবেনা ঢুকবে，সারাদিন গান শুনে সন্ধেবেলা ফিরবে। বুঝতেই তো পারছেন কতটা জায়গা লাগবে। টিকিট এবং স্পনসরশিপে ব্যবসা ভাল হবে বলেই আমার আশা। রাতেও ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। ধরুন পৃর্ণিমার সময় শুধু চাঁদ বিষয় গান শোনানো হবে। খোলা মাঠে বসে বা জলে বোটিং করতে করতে শোনা যাবে। টিকিটটা বেশি হবে। তেমন আবার বর্ষার সময় বৃষ্টির গান।’

মন্মথ তালুকদার কেমন ঘোরের মধ্যেঁ চলে গেছে। ভূতগ্রস্ত মানুষের মতো বলল，‘এই বাগান আমি করব। মিউজিক্যাল গার্ডেন। যত টাকা লাগে আমি করব। কিন্তু গান ঠিক করবে কে ？’

আমি দুম করে বলে বসলাম, ‘সে আছে।’
মন্মথ তালুকদার আমার এই উত্জেনায় খানিকট্টা অবাক হয়ে বলল, 'কে!’

आমি নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে ঠোটেের পাশে হাসলাম। ম্যানেজ দেওয়া হাসি। তারপর স্মাঁ ভল্গিতে বনলাম, ‘স্যার, অভ্রর হু গিন্নি গান-বাজনা ফিন্ডের মানুষ। ভারি সুন্দর গলা। অভ্র নিজের মুঢে তেে আর বউয়ের সুখ্যাতি করবে না, লম্জা পাবে। তা-ই আমি বলে দিলাম। আপনারা যদি প্রজেষ্টো করেন তাহলে...।

মন্মথ অভ্রর দিকে এবার যেন অনাভাবে তাকালেন। নিশ্চয় মানঞ্চমালার কथা মনে পড়ে গেল। এটই চাইছিলাম।
'আপনার হবু গিন্নির নাম कী?’
অভ্র হালকা লজ্জা পাওয়া ভপ্গিতে বনল, 'সাগরদা বাড়িয়ে বলছে। অত কিছू নয়। রূপরেখা অब्र এবাটু গান-টান করে।’
 উনি কি আমাদের সঙ্গে কাজাা করবেন?’

অভ্র আমার দিকে তাকাতেই আমি মাথালাট়্ে ইশারা করলাম। অভ্র বनল, 'মনে হয় না। ভীষণ মুডি গান-বাজনা নিয়ে বিজনেস করব ওনলে বেঁকে বসতে পার্বেত্তিছাড়া ওকে প্রয়োজনই বা कী? গান জানা মনুম্যের তে অ্পিবি নেই। বিথ্যাত বিখ্যাত সব আর্টিস্ট আছেন। প্রজেক্ট করলে তাঁদের সজ্গে যোগাযোগ করবেন।’

মন্মথ চেয়ারে হেলান দিয়ে এবার বলল, "অভ, "বিউট্ফিল" এই প্রজেক্ট করবে। গান আর বাগানের এই কন্বিনেশন আমি ছাড়ব না। আমি চোেের সামনে মিউজিক্যান গার্ডেন দেখতে পাচ্ছি। বাগান জুড়ে মাঝেমধ্যে ছোট ছোট ঘর থাকবে। মাটির ঘর। সেখানে ফুচকা থেকে ওরু করে দামি ্র্যাজ্ডের রেস্তোরাঁ থাকবে। ধরুন. আমরা এমন কয়েকটি কাচের ঘর বানালাম। বৃষ্টি আর জ্যোৎন্না দেখবার জন্য।’

আমি অর্র মুপ্থর দিকেকে তকালাম। ন্যাভ্কেপ শিন্দী ঘোরের মধ্যে ঢুকে গেছে। আমার ‘চোখের ইশারায় অভ্র বনল, ‘সে আপনি করতে চাইলে করুন। কাচের ঘর, খড়ের ঘর বেটা আপনার ইচ্ছে

আপনি করতে পারেন। আমি আরো কয়েকটা কোম্পানিকে প্রজৌ্টটা বলতে চাই।’

মন্মথ তালুকদার এবার একটা অম্ভুত কাজ করে বসল। অভ্রর হাতটা চেপে ধরল। বলল, ‘প্লিজ, এটা করবেন না। এই সংগীত উদ্যান আমার নিজস্ব প্রকল্প হবে। এক্সক্ুসিভ। সবাই জানবে "বিউটিফুল" এই জিনিস তৈরি করেছে। এই প্রজেক্টের দায়িত্ব আপনার। আপনি এতদিন কনস্ট্রাকশনের কাজ করে এসেছেন। আপনার কোনো সমস্যাই হবে না। আপনি এখনই আমার সঙ্গে নতুন心মিটা দেখতে চলুন। ফিরে এসে ফিনান্সের সঙ্গে বসব।’

আমি আড়মোড়া ভাঙলাম। কাজ হয়ে গেছে। কায়দা করে যাকে বলে ‘ডান’। যেটুকু বাকি রইল সেটা খুব সহজ। একটা খুন। মালঞ্চমালা হত্যা।

আমি মন্মথ তালুকদারের দিকে তাকিয়ে অনুরোধের ঢঙে
 এসবের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।’

মন্মথ তালুকদার কঠিন গলায় বলল, ৫ষষ্ণীর, এতদিন শুধু তোমার কথাই শুনেছি। আজ আমি বলব, তুলি ওুনবে।’

সারাটাদিন আমাকে মন্মথ আর শুষ্রী সঙ্গে থাকতে হয়েছে। আমি তেমনটইই চেয়ের্লিলাম। কোনেেিবৈ যাতে আমার ওপর সন্দেহ না তৈরি হয় তার জন্য বার বার চলে আসবার কথা বলেছি। কাল্ল সকাল থেকে অল্রকে "বিউটিফুল"-এর অফিসে চলে যেতে হবে। ও খুব খুশি। এত তাড়াতাড়ি একটা কাজ পেয়ে যাবে সে কল্পনাও করতে পারেনি। মন্মথ তালুকদার প্রফেশনাল লোক। অভ্রকে টাকাপয়সার যা প্রস্তাব দিয়েছে তা ভাবা যায় না। এক সপ্তাহের মধ্যে সাইটের জন্য মেক শিফ্ট অফিস বানিয়ে ফেলা হবে। অভ্র সেখানে বসবে। সবটা শুনে অভ্র খানিকটা আমতা আমতা করেছিল। মন্মথ আর ভাববার সুযোগ দেয়নি। তার কোম্পানিতে করিতকর্মা লোকের অভাব নেই। কিক্তু অভ্রকে হাতছাড়া করতে চাইছে না। জসলে চায় না প্রজেক্ট কোনোভাবে হাতছাড়া হোক।

আমি বললাম, ‘একটা জিনিস খেয়াল করেছিস অভ্র ?’

তক্তাপোশের ওপর থেকে অভ্র ঘুম ঘুম গলায় বলল, ‘কী ?’
‘মন্মথ তালুকদারের তাড়াটা লক্ষ করিসনি!’
অভ্র পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, 'সে তো প্রজেক্ট যাতে হাতছাড়া না হয় তার চিন্তা। আমি ভাবছি অন্য কথা।’

আমি বললাম, ‘কী কথা?’
‘একদিকে বউকে খুন করবার জন্য লোক লাগাচ্ছে, অন্যদিকে ঠাণ্ডা মাথায় মিউজিক্যাল গার্ডেন বানাচ্ছে। অদ্ভুত ঠেকছে না? কেমন সন্দেহ হচ্ছিল।’
‘এই সন্দেহ আমার গোড়া থেকেই হয়েছে অভ্র। হয়েছে বলেই এতদূর পর্যত্ত আসতে পারলাম। সত্যি কথা বলতে কী, আমি অ্যাসাইনমেন্টটা এমনি নিইনি। যাক এখন ঘুমিয়ে পড়। কাল থেকে তোর নতুন কর্মজীবন।'

অভ্র ফিসফিস করে বলল, ‘থ্যাঙ্কিউ সাগরদা। দুম ক্রে বেকার হয়ে মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলাম। এবার তিনতুণ ইনক্দ হৃয় ফিরে এল। মিউজিক্যাল গার্ডেনের প্রজেষ্টটা কীভাবে ধ্তে এল!'
 ইইবে না, নিজের পেট লইয়া চিত্তা ক্রৌ’য়াও বৎস, আগামীকাল ইইতে তোমার সাগর জীবনের সম(্টি) খিি। গুড নাইট।’

আমি বসে আছি প্রফেসর শিবকান্তি চট্টোপাধ্যায়ের দ্রয়িং রুমে। বসে আছি বেতের চেয়ারে গুটিসুটি মেরে। আমার মধ্যে কাঁচুমাছু ভাব। এরকম ভাব থাকাটাই স্বাভাবিক। সাতসকালে আমার মতো গাধাকে যদি কোনো ইউনিভার্সিটির শিক্ষকের বাড়িতে এসে বসতে হয় তাহলে সে কাঁচুমাছ হয়ে থাকবে না তো হাসিহাসি মুখে থাকবে? আমাকে এখানে আসতে হয়েছে শ্যামলদার অনুরোধে। শ্যামলদার গলায় একটা কাকুতিমিনতি স্টাইল ছিল।
‘একবার ভদ্রলোকের সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। কালই যা।’
‘আমি! ইউনিভার্সিটির প্রফেসরের কাছে গিয়ে আমি কী করব শ্যামলদা। এ তুমি আমাকে কী বিপদে ফেলছ ?’
‘লক্ষ্মী ভাইটি, আমার রিকোয়েস্ট। ভদ্রলোক আমার খুব চেনা। সমস্যায় পড়ে আমাকে ফোন করেছিলেন। উনি একজন...আমার তোর কথা মনে পড়ল...না করিস না ভাই।'

শ্যামলদা মানুষটা অতিরিক্তরকম ভাল। এই শ্যামলদাই একবার বাড়িতে রান্নার মাসির ছেলের জন্মদিন পালন করেছিল। নম নম করে পালন করেনি, রীতিমতো লোক খাইয়ে, বেলুন ফুলিয়ে পালন করেছিল। ‘আমার যা আছে কাহিনি’তে সেই রোমহর্ষক জন্মদিনের কথা আমি ডিটেইলসে বর্ণনা করেছি। অতিরিক্তরকম ভালমানুষদের凶.নেক সমসা। সাধারণ মানুষ এদের পুরোপুরি বুঝতে পারে না। ভুল โAulর করে। ঘাড়ে চেপে বসে। যাকে বলে পেয়ে বসে। ফলে এরা শ্পণে ক্ষণে বিপদে পড়ে। তুধু নিজেরা বিপদে পড়ে না, অন্যকেও বিপদে ফেলে। যেমন আমাকে ফেলেছে। কিন্তু উপায় নেই। যতই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, আমি জানি, শেষ পর্যন্ত আমাকে মেনে নিতে হবে। শ্যামলদার অনুরোধ ফেলতে পারব ত্তিবু লড়াই চালিয়েছি।

আমি বললাম, ‘উনি একজন কী চেট্জেছ্ছিন? পণ্ডিত? নাকি গুণ্ডা? আমি তো কোনোটাই নই শ্যামলদ্ন্রিক্কিদিন পরে খুনি হবার একটা চান্স আছে।’

শ্যামলদা ধমক দিত্যে বলল, কৈজ্রি কথা রাখ। তুই একবার যা। উনি কী চান শোন। পারলে করবি, না হলে করবি না। কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অত বড় পণ্ডিতমানুষকে কথা দিয়েছি...ব্যস। আমার কথাও রাখা হবে, আবার তোকে কিছু করতেও হবে না।'

আমি আকাশ থেকে পড়বার মতো গলায় বললাম, ‘উনি আমার কাছে কী চাইবেন!
‘জানি না। আমাকে পুরোটা বলেনি। তুই একবার শুনে আয় না বাবা। তাহলেই তো ঝামেলা মিটে যায়।’

আমি খড়কুটো আঁকড়ে ধরবার মতো করে বললাম, ‘অন্য কাউকে পাঠাব? লেখাপড়া জানা কাউকে? কয়েকদিন হল অভ্র নামে একজন আমার কাছে এসে আছে। খুব বড় কাজ পেয়েছে। ওকে পাঠাই?

শ্যামলদা এবার অভিমানাহত গলায় বলল, ‘থাক, তোকে যেতে হবে না। আমি তো তোকে কিছু করে দিতে বলিনি, শুধু দেখা করতে বলেছি।’

এরপর না এসে পারা যায় ?
প্রফেসর শিবকান্তি চট্টোপাধ্যায়ের বয়স ওপরের দিকে। সকালবেলাই ধুতি পাঞ্জাবি পরে ফেলেছেন। আমার উলটো দিকের চেয়ারে বসে পাথরের গেলাসে কী যেন খাচ্ছেন। ছোট ছোট চুমুক। কী খাচ্ছেন? নিমপাতার শরবত? হতে পারে। পণ্ডিত মানুষ। রবিঠাকুরের অভ্যেস ফলো করতেই পারেন। চশমার ওপর দিয়ে প্রফেসর আমাকে দেখলেন। পছন্দ হল বলে মনে হন না। অবশ্য পছন্দ অপছন্দটা নির্ভর করে কী কাজ তার ওপর। অভিনেতা পছন্দ, জামাই পছন্দ, পকেটমার পছন্দ—সব আলাদা আলাদা। গাবদাগোবদা চেহারার ছেলেকে জামাই হিসেবে পছন্দ হতে পারেপ্রে সিনেমা থিয়েটারের নায়ক হিসেবে হবে না। আবার চিমস্দু প্টেস না হলে পকেটমার মানায় না। তবে পছন্দ না হওয়ার বিষ্যু্যুi্র প্রফেসর বুঝতে দিলেন না। লেখাপড়া শেখার এই এক সুর্ধ্ধ্পি মন যা বলে মুখ তা বলে না।

পাথরের গেলাসে মুমুক দিক্রে ক্থসসর বললেন, ‘আপননি কি আমার সম্পর্কে কিছু জানেন সাগরবাবু?’

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, ‘আপনি একজন পণ্ডিত মানুষ।’
‘আমি তা বলিনি। আমার গবেষণার বিষয় নিয়ে কি শ্যামল আপনাকে কিছু বলেছে?’

আমি মাটিতে মিশে যাওয়া টাইপ ভঙ্গি করে বললাম, ‘কী যে বলেন স্যার, আমি গবেষণার কী বুঝব?’

চশমার ফাঁক দিয়ে প্রফেসর আর একবার আমাকে দেথে চোথ ফিরিয়ে নিলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'সাগরবাবু, ঝরাবাদল সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে?’

এই রে! আমার পরীক্ষা নিচ্ছে নাকি? আমি একটু মাথা চুলকে বললাম, ‘আপনি বৃষ্টির কথা বলছেন স্যার?’

প্র<্েসার বড় করে শ্বাস নিয়ে বললেন, ‘‘াঁশফুল সম্পর্কে কেনো ধারণা আছে ?’

এ তো আচ্ছ বামেনা! শ্যামলদা আমাকে এ কোথায় পাঠাল?
‘চিঙ্তা করবেন না। যা মনে হচ্ছে তা-ই বলুন।’
আমি লজ্জা পাওয়া গলায় বললাম, ‘স্যার, একধরনের ফুলই হ6ে1'

ખাঁ্য উৎসাई নিয়ে বলনাম, ‘আমার বড়মামিমা স্যার একজন



পা凶ররর গসের শেষটুকুতে লম্বা দুমুক দিয়ে গ্রাস নামিয়ে রা৷ালে শিবকান্তি। মूদু হাসলেন। মূর্থ্রে প্রতি পজিতের হাসি? जারপর মুখ তুলে বললেন, 'সাগরবাবু, ঝরাবাদল, বাশফফুল, রাঁধুनি-পাগল এগুেো সব একেকটা ধানের নাম।'

আমি চোখ বড় বড় করে বনলাম, ‘ধান!’

 ধানের চাল ছিল চিক্ন। লম্বা লশ্ব। সাঁ্রিতিত হত্খিরাজ ধানের
 সময় সুগক্ধে রাঁধুনির পাগন পাগन অবश्श হত।

আমি চমeকৃত। বললাম, ‘কী বলছেন স্যার! এমন সুন্দর নাম!’
শিবকাত্তিবাবু ‘কেমন দিলাম’ গোছের মাথা নেড়ে বললেন, ‘‘্বু নাম সুন্দর নয়, চালও সুন্দর ছিন। সাগরবাবু, বাংলায় প্রায় ১৫ হাজারের বেশি ধান চাষ হত। বেশিটই আর হয় না।'

আমি চোথ কপালে তুনে বলনাম, ‘বনেন কী স্যার!’
প্র<্সের মাথা নেড়ে বললেন, ‘ঘাঁ। আমি এসব কথাা বললাম এই কারণে, আমার গবেষণার বিষয়টাই হল বাংলার হারিয়ে যাওয়া ধান। আমার आপনার কাছে সাহায় চাই।

आমি ঢেঁক গিলে বলनাম, 'স্যার এ ব্যাপারে আমি আপনাকে को সাহাया করন ? आমার को কমতা?'


## ২৮৮

প্রফেসর একুু দুপ করে থেকে শান্ত ভঙ্গিতে বললেন，＇যার ক্ষমতা আছে এমন কোনো লোকের কাছে আমকে আপনি নিয়ে যাবেন।＇
‘যিনি চাষ করেন ？কৃষক？’
‘না，কৃযক নয়। যিনি কৃষকদের ওপর মাতব্বরি করেন। নেতা। পাওয়ারফুন পলিটিক্যাল লিডার চাই।’

আমি বিড়বিড় করে বললাম，‘লিডার！’
এরপর প্রハ্সসর শিবকান্তি চট্টোপাধ্যায় যা বললেন，তা শুনে ખামার ખাখ｜ারান খौ｜চা ছাড়া হবার জোগাড়！বাংলার হারিয়ে যাওয়া Mান্ โ・け！？！भুই৬েনের কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন ক্লাস নিতে। （：ম｜ї এ৫বমাসের সফর। ডলারে পেমেন্ট। কিন্তু আরো একজন লাইনে ખাしゃন। বর্ধমানে আউসগ্রাম না কোথাকার এক বৃদ্ধ কৃষক। একসময় নিজেরের হাতে চাষবাস করেছেন। ওঁর বইতে জ্ঞান নয়，হাতেনাতে
 পণ্ডিত না মাঠ পণ্ডিত ？সুইডেনের বিশ্ববিদ্যালয় দিকে ঝুঁকে心াছে। প্রফেসর এই সুযোগ ছাড়তে নারাজ＜র্তি চান রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বর্ধমানের কৃষককে ঘ্যাচাং কৃষ্ত।

আমি দেরি করলাম না। ক্ষমতাবান্কিরওও v্থাঁজ পেলেই ‘খবর
 মনে প্রাণে চাই，প্রফেসরের বদলে ওই কৃষক ভদ্রলোক সুইডেন যান। খেটো ধুতি আর ফতুয়া পড়ে ক্লাস নেবেন বাংলায়। দোভাষী বুঝিয়ে দেবে। ছাত্রছাত্রীরা মুগ্ধ হয়ে আমাদের ধানকাহিনি শুনবে। গর্বের ধানকাহিনি। আর একটা জিনিস ঠিক করে ফেলেছি। অভ্রদের সংগীত উদ্যানের এক কোনায়，একফালি জমিতে রাঁধুনি－পাগল ধানের চাষ হবে। নবান্ন উৎসবের দিন ওখানে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান বাজবে—কাস্তেটাকে দিয়ো জোরে শান／তোমার কাস্তেটiরে দিয়ো জোরে শান／কিষাণ ভাই রে．．．ফসল কাটার সময় হলে কাটবে সোনার ধাन।＇

## একত্রিশ

ভালবাসা বিষয়টা ঠিক কীরকম?
কঠিন প্রশ্ন। কঠিন এবং জটিল। অনন্তকাল ধরে এই প্রশ্নের উত্তর খ্থাঁজা চলছে। উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না এমন নয়। উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। সেই উত্তরের নানাধরনের সাইজ। কখনো ছোট, অবজেকটিভ টাইপ। কখনো বড়, এসে টাইপ। মনে হচ্ছে, এই ব্যাপারে খুব্র শিগ্গিরই এমসিকিউ টইইপও চালু হয়ে যাবে। ভালই হবে। এখন হল ‘মালটিপ্ল চয়েস’-এর যুগ। সবসময় সামনে গাদাখানেক অপশন। একটা পছন্দ করে টিক মেরে দিলেই চলে। পুধু প্রশ্ন নয়, জীবনযাপনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই মালটিপ্ন চয়েসের সুবিষে। বেশি মাথা খাটানোর দরকার নেই। তোমার সামনে আসছে রাস্তেট্কক করে বেছে নাও। একটা উদাহরণ দিই। ধরা যাক, ক্রেউ্মা চক্চকে শপিংমলে पুকে দেখল সামনে সারি সারি জিনিস সাজানো। বারোরকমের জামাকাপড়। আউচ। কী সুইট্ট্রিকটা নয়, দুটো নয়, তিনটে নয়, একেবারে বারোটা অপশন দ্রিয়েছে। এর মধ্যে একটা নিলেই চলবে। এই সুযোগ জীবনে স্তী নেওয়ার সুযোগ? ফট করে নেওয়ী হয়ে যায়। কে এই সুযোগ হারাবে ? মনে থাকে না, ওই সাজানো বারোরকমের জামাকাপড়ের পরেও তেরো নম্বর একটা অপশন ছিল। সেই অপশনটা হল-‘একটাও নিয়ো না। তোমার অনেক আছে। তুমি তো জাম়া কিনতে শপিংমলে আসোনি। যা কিনতে এসেছ সেটুকু নিয়েই মানে মানে কেটে পড় সোনা। নইলে টাকা খসবে।' দুঃখিত, কেটে পড়বার কোনো সুযোগ নেই। শপিংমলের মালটিপ্ল চয়েসে এই তেরো নম্বর অপশনটি রাখা হয়নি। আচ্ছা, মালটিপ্ন চয়েসের জুতসই বাংলা কী? অনেকরকম পছন্দ ? ঠিক হচ্ছে না। পছন্দের সুযোগ থাকে অনেক, ২৯০

কিত্টু বাছতে হয় মূলত একটাই। তাহলে অনেক পহন্দ কী করে হল? গাদাথানেকের মাঝে একটা পছ্দ। থাক, অত বাংলা বাংলা করবার কিছ্ম নেই। মাनটিপ্ল চয়েসই চলবে। মানুষ বুঝতে পারনেই হবে। কথনো কথনো মনে হয়, ভাষা নিয়ে বদ্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে। বাড়াবাড়ি ভাল, বড্ড বাড়াবাড়ি ভান না। সময়ের সঙ্গে সব কিছ্ম বদনায়। আগে ব্রিতিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঙালিকে আন্দামানের জেলে যেতে ३ण। জেলে গিয়ে দড়ি পাকাতে হত। এখন সেই ব্রিতিশদের দেশে fিায়ে বাঙালিরা দাপটের সঙ্গে কাজকর্ম করে। ইংরেজরা তাদের भামনে ঔাত কচলায়। সম্মান দিতে বাধ্য হয়। একটা সময় ভাবা যেত? সময!ই বদলে দিয়েছে। जাষাও সেরকম। সময়ের সঙ্গে তান মেলাতে হয়। ভাयা ভাযা করা ভাল, তবে তার সঙ্গে ভাতের কথাও বলতে হবে। বে ভাষা ভাত দেয় না সে-ভাষা ক্রমশ অথহীন হয়ে পড়ে। গলা ফাট匕匕্যে লাভ হয় না।
 মুঠোয়। आসন প্রপ্রটা হল-

প্রশ্ন তুমি কীভাবে খাবে?
উত্তর (১) একা খাব (২) একা এক্ু (িেব (৩) একা একা आার একা খাব (8) একা একই একা এবং প্রু भीব।
 সমস্যা ছিন। সামনে এত অপশন ছিন না। ফনে অনেকেই ওুলিয়ে ফেলত। মিটিং, মিছিল, লাঠিওলির মধ্যে ঢুকে পড়ত। তারা ভাবত, মানুষ কখনো একা খায় নাকি! দুর! সে পশ্র কাজ। মানুষ তো আর পঔ নয়। ঢুমি কীভাবে খােে তার উত্তর হবে তুমি আর আমি মিনে থাব। আরো ভাল উত্তর হন সবাই মিনে খাব। আরো একটা হতে পারে। यদি সবাই না পাই তাহলে কেউ খাব না। গাধার গাধা।

ভালবাসাীী প্রসभ থেকে অনেক দূরে চলে গেলাম? সাগর হওয়ার এই এক মুশকিল। কাছে দূরে গোলম্মল হয়ে যায়। দূরের আকাশকে কাছে মনে হয়। দূরের মনুষকে হাত বাড়ালেইই হুঁয়ে ফেলি। দূরের সুর কান পাতলেই ঔনতে পাই। कী জ্রালাতন, যাক, ভালবাসায় आসি। ভালবাসা বিষয়ে বড় বড় মানুষদের অনেক বড় বড় কথা

আছে। আমার বন্ধু বাসুদেবের খুড়তুতো দাদা প্রেম সম্পর্কে যেখানে যা উদ্ধৃতি পেত কাঁচি দিয়ে কেটে খাতায় সেঁটে রাখত। দাদা এই কাজ করত মূলত আমাদের পাড়ার লাইত্রেরি থেকে। প্রেমপত্র লেখবার জন্য যার যখন যেমন দরকার বাসুদেবের দাদাকে গিয়ে ধরত। সেই সময় নেট, মেসেজ এইসব ছিল না। হাতে-লেখা চিঠি-মিঠিই চলত। থুড়তুতো দাদা ছেলের বয়স বুঝে উদ্ধৃতি সরবরাহ করতেন। কম বয়স হলে, ‘প্রেমের সমাধিতলে...' ধরনের নিরামিষ, বয়স একটু বেশি হলে একটু আঁশটে। হালকা পলকা ছোঁয়া, একটু চুমু চুমু ভাবও থাকত। সেই দাদার নাম হয়ে গেল ‘প্রেম সংগ্রাহক’। যদিও খুব শিগগিরই, ‘প্রেম সংগ্রাহক’ লাইব্রেরির লোকজনের হাতে ধরা পড়ে যায়। বিভিন্ন বইতে ব্লেড চালানোর ঘটনা কতদিন গোপন থাকবে? তারপরের घটনা কী घটেছিল ভাল জানি না। তবে ‘প্রেম’ শব্দটা শুনলেই দিবাকরের খুড়তুতো দাদার হেঁচকি উঠত। নাম ‘প্রেম সংগ্রাহ্র’ থেকে বদলে হল ‘প্রেম হেঁচকি’।

তাহলে ভালবাসা মানে কি হেঁচর্কি?
কে জানে। ভালবাসা সম্পর্কে নানা মक্ৰৃক্রানা মত কঠিন, কোনো মত ন্যাকা ন্যাকা। কঠিন মত বলে, ক্রে এত ইন্টারেস্টিং তার কারণ প্রেমের পিছনে রয়েছে শরীর। ভার্बidীস্⺝刂 হরমোনের খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ বলে ভালবাক্শী়্য শরীর নয়, আসল হল মন। মনের হাতে সে বাঁধা। মন যা চায় ভালবাসা তা-ই করে। আমার মত অন্যরকম। ভালবাসা ধরা যায় না বলেই সে এত ইন্টারেস্টিং। সে কখনো শরীরের কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বলে, ‘তুমি কি আমায় চেনো? আমায় ধরতে পারো?’ কখনো মনের পাশে গুনগুন করে বলে, ‘দেখি আমায় ধরো তো।’ মানুষ বার বার চেষ্টা করে তাকে ধরতে। বার বার ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ হয় বলেইই হাত বাড়িয়ে ধরতে যায় ফের। জ্যোৎস্নার মতো, রোদের মতো, কচি লেবুর গন্ধের মতো সে ধরা দেয় এবং দেয় না।

আমি বসে আছি মালঁঞ্চমালার পাশাপাশি। না, তার ফ্ল্যাটে নয়। বসে আছি অভ্রর সংগীত উদ্যানে। গোটা এলাকা জুড়ে হইইই করে কাজ চলছে। কয়েকশো লেবার ছোটাছুটি করছে। কেউ মাটি কাটছে,

কেউ বাগান করছে, কেউ ছোট ছোট কটেজের ছাউনি বানাচ্ছে। একদিকে চলছে ঝরনার কাজ। একদিকে ফৌয়ারা। একদিকে গাছ এনে থ.রিি হচ্ছে নকল শালবন। ক্রেন, লরি, গাড়ি যাতায়াত করছে ধুলো ৬ড়িয়ে। গোটা জমিটা বড় পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেন্া হয়েছে। সব কিছু তদারকির জন্য মাথার ওপর আছে আমদের অভ্র। হারামজাদা খাটছে বটে। রাতদিন এখানে পড়ে আছে। মন্মথ তালুকদার এথন অভ্রকে ‘তুমি’ করে কথা বলে। বলেছে, ‘টাকাপয়সা নিয়ে ভাববে না। ‘বাগানটা যত তাড়াতাড়ি পারো বানিয়ে ফেলতে হবে।’ অভ্র যখন কজের দায়িত্ব নিয়েছে তখন নিজের টাকাপয়সা নিয়ে দরাদরি করেনি। সে শুধু দুটো শর্ত দিয়েছে।

মন্মথ ভুরু কুঁচকে বলেছে, ‘শর্ত! কী শর্ত?’
‘এক নग্বর হল, যতদিন ধরে কাজটা চলবে আপনি আর আপনার কোম্পানি বিউটিফুল থাক্বেেন আড়ালে। কেউ যেেন জানতে না পারে।'

মন্মথ তালুকদার একটু ভেবে বলল, ‘কেন?
আমরা জানতাম মন্মথ তালুকদার এই, স্স্পি করবেন। অভ্রকে 'আমার উত্তর শেখানো ছিল। সে বলল, গ্ষের সামনে এটা একটা সারপ্রাইজ হবে।'

মন্মথ তালুকদার বলল্, 'তাত্রৌী মার লাভ ?’
অভ্র হেসে বলেছিল, ‘এই বাগান মানুষকে এমনিতেই বিস্মিত করবে। হঠাৎ জানতে পারনে বিস্ময়টা অনেকণুণ বেশি হবে। সেই কারণে। জীবনের সব কিছুই তাই। মানুষ আসলে. যা ভালবাসে তা হল বিস্মিত হতে।'

অভ্র আমাকে রিপোর্ট করেছে, মন্মথ অভ্রর এই ফিলজফি ওনে বিস্মিত হয়। বলে, ‘রাজি। নেক্সট ?’
‘কাজ কীভাবে হবে, কোন কাজ কাকে দিয়ে করাব সে-ব্যাপারে আপনি কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। আপনার কোম্পানির পুরোনো কন্ট্রাক্টরদের নেব না। এই লাইনে আমি অনেকদিন ছিলাম। সুতরাং কাজের লোক পেতে আমার সমস্যা হবে না।'

মন্মথ এটায় বেঁকে বসে। বলে, ‘সে কী! আমার এতদিনের

মজুর, মিশ্তি, মালি কেউ কাজ করবে না! তারা তো বড় বড় ল্যান্ডস্কেপিং করেছে। নামকরা কোম্পানির কাজ। আমার লোক করলে খরচও কম হবে।'

অভ্র বলেছে, ‘আমি মানছি আপনার লোক বড় বড় কাজ করেছে। বাগানে ফুল ফুটিয়েছে, ঝরনা বানিয়েছে, নুড়ি পাথরের পথ করেছে, কিন্তু তারা কখনো গান গেয়ে ওঠেনি। গানের ঝরনা, নুড়িপথ, ফুলের ঝাড় অন্য জিনিস। শুধু গোপনে ছোট ছোট স্পিকার বসিয়ে দিলেই হবে না। কেন বসাচ্ছি সেটাও জানতে হবে।'
'তুমি বলে দেবে। সাউন্ড ইঞ্জিনিয়র পাঠিয়ে দেব। তারা তোমার অর্ডারে কাজ করবে।'

অভ্র এবার কঠিন গলায় বলল, ’ইঞ্জিনিয়র থেকে সাধারণ মুটে পর্যন্ত-সবাইকে আমি ঠিক করব। সংগীত সম্পর্কে মিনিমাম জ্ঞানগম্যি না থাকলে কাউকে ঢুকতে দেব না। সে ক্লাসিকানই হোক আর দেহাতিই হোক। আপনি শুধু পেমেন্টের সময় ন্রিস্ডেব বুঝে নেবেন। কাজ শেষ হলে কাজ বুঝে নেবেন। স্যারুপ্রতে যদি রাজি থাকেন তবেই আমি আপনার সঙ্গে থাকব্ৰণ बিহুলে বিদায়। বড় মাইনের চাকরি থেকে বিদায় নেওয়া আমাশ্পিক্ষে কোনো সমস্যাই নয়।’ এরপর মন্মথর মুখের দিকে তাকিল্রে স্চিকি হেসে বলেছে, ‘এটা আমার ড্রিম প্রজেক্ট। স্বপ্নের বাগান িিকে নষ্ট করব না। আপনি তো পরিকল্পনাটা জেনেই গেলেন। এবার আপনি আমার মতো করে নেবেন। আমি যদি অন্য কোথাও সুযোগ পাই...না পেলে করব না।'

মন্মথ তালুকদার নিজেও শিল্পী মানুষ। তার ওপর এই বাগান সম্পর্কে নিশ্চয় তার খুব বড় ধরনের কোনো আশা তৈরি হয়েছে। সে মাথা নামিয়ে বলে, ‘ঠিক আছে, তা-ই হবে। আমি আর আমার কোম্পানি আড়ালেই থাকব। তুমি তোমার মতো কাজ করো।’

অভ্র তখন হেসে বলেছিল, ‘না স্যার, আমি আমার মতো করব না। গাছপালা, ফুল, বাগানের নকশা তৈরির ব্যাপারে আপনি একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ মানুষ। আপনিই বলতে পারবেন কোন ধরনের ফুলের ঝাড়ের পাশে কোঁন ধরনের বেঞ্চ পাতা হলে সবথেকে বেশি মানাবে। নুড়িপথের ধারে কোন ধরনের পাথরের ওপর বসে মানুষ

গান শুনতে পছন্দ করবেন। এসব ড়িজাইন কেমন হবে আপনার থেকে ভাল কে বলতে পারবে? প্রতিটা অংশ আপনাকে জিগ্যেস করেই আমি চলব। তবে গোপনে। আপনি বলে বলে দেবেন আমি সেটাকে চেহারা দেব। আপনার কথা মানুষ জানতে পারবে কাজ শেষ হলে।

মন্মথ তালুকদার নাকি আবারও বিস্মিত হয় এবং অস্ফুটে বলে, 'ধন্যবাদ।'

অভ্র সেইমতো কাজ করছে। গাছ বড় হতে সময় লাগবে বলে কিছু কিছু বড় গাছ নার্সারি থেকে এনে সরাসরি লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফুল-টুল সুদ্ধু কয়েক হাজার টব এসেছে। জাপানি স্পিকার কোম্পানি গোটা বাগান জুড়ে তার বসাচ্ছে। তার স্পিকার কোনোটটই দেখা যাবে না। গান-বাজনা চালানোর জন্য আধুনিক কন্ট্রোলরুম হচ্ছে। তাতে অনেক চ্যানেল থাকবে। চ্যানেল দিয়ে বাগানময় গান ছড়িয়ে পড়বে। কখন কোথায় কী গান বাজানো হবে তার পরিকল্পনা জ্লে রূপরেখার সঙ্গে অভ্র কথা বলেছিল। সংগীতবাগান্নেক্রেটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গান-বাজনার ওপরেই এই ন্মীমননের সবটা নির্ভর করছে। কিন্তু কাজ তুরু মুখে মুখে রূপ্ৰেখা জানায়—কাজ সে করবে না। তবে বিকল্প একজনের কथা বি⿵冂ট্ট পারে। তিনি যদি রাজি হন সবথেকে ভাল হূে। এই মান্ৰুট্টি নাকি ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন এবং গান দুটোর ওপরই দখল আছে। অভ্র যদি ইচ্ছে করে কথা বলতে পারে।

অভ্র মালঞ্চমালাকে রাজি করিয়েছে। মিউজিক্যাল গার্ডেনের পরিকল্পনা শুনে সে লাফিয়ে উঠেছে।
'কারা করছে?’
অভ্র অবাক ইওয়ার ভান করে বলে, ‘কারা মানে? ম্যাডাম, আপনি ঠিক কী বলছেন বুঝতে পারছি না।’

মালঞ্চমালা বলে, 'টাকা ইনভেস্ট করছে কে?’
অভ্র হেসে বলেছে, ‘ম্যাডাম, আপ্-নার পেমেন্টে কোনো অসুবিষে হবে না। আমাকে দেখে কি আপনার ভরসা হচ্ছে না ?’

মালঞ্চমালা আর কথা বাড়ায়নি। প্রবল উৎসাহে কাজে ঝাঁপিয়ে

পড়েছে। অত বড় বাগান ঘুরে ঘুরে গানের জন্য আলাদা আলাদা জায়গা ভাগ করছে। থেয়াল, টপ্পা, ఫুংরি, বাউল থেকে ব্যান্ড, বাংলা রক—সবই থাকবে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ তো থাকছেই। এ সবই আমার অভ্রর মুখে শোনা। সে রোজ আমাকে রিপোৗ্ট দেয়। আজ প্রথম এখানে এসেছি। বসে আছি যে জায়গাটায় তার সামনে একটা দিঘি। জমিতে আগেই ছিল। সেখানে লাল সিমেন্টের ঘাট হচ্ছে। ঘাটের আড়ালে আবডালে রাখা হচ্ছে গান-বাজানোর স্পিকার। জিন্স, সবুজ টপ আর মাথায় বড় টুপি পরে কাজের তদারকি করছে মালঞ্চমালা। আমায় পাশে বসতে দিত়েছে।
‘আপনি এ জায়গার থোঁ পেলেন কোথা থেকে?’
আমি অন্প হাসলাম, ‘ম্যাডাম, আপনি আমার শিকার। শিকারের থোঁজ পেতে কি শিকারির কখনো অসুবিধে হয় ?’
‘বাজে কথা রাখুন। আপনার খুনের কী হল ?’
আমি নীচু গলায় বললাম, ‘মোটামুটি ব্যবস্থা হয়ে corjp) এবারে আপনি রাজি হলেই হয়ে যায়।’

মালঞ্চমালা বনল, ‘আমি তো আপনাকেকেত্নেই দিয়েছি, আমি রাজি। তুধু কয়েকটা দিন...।'

‘এই কাজটা শেষ করতে চাই (ে)
আমি চারপাশে তাক্য়েরে বললাম, ‘এখানে কী হচ্ছে?’
মালঞ্চমালা নিষ্ঠুর হেসে বলল, ‘বিউটিফুল কোম্পানির কবরে পেরেক পৌঁতা হচ্ছে। এই জিনিস শেষ হলে আপনার বসের কোম্পানিকে আর এখানে করে খেতে হবে না। পাততাড়ি গুটোতে হবে। আমি ঠিক করেছি, ভবিষ্যতে অভ্র ছেলেটিকে আমার ব্যবসায় নিয়ে নেব। ওর কল্পনা শুধু আমকে মুগ্ধ করেনি, আমার স্বপ্নকে...আমার স্বপ্নকে...।'

আমি কাঁচুমাচু মুখে বললাম, 'ম্যাডাম, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। অভ্র কে? এখান্নেই বা কী হচ্ছে!’

মানঞ্চমালা উঠে দাঁড়িয়ে হাসল। বলল, ‘আসুন সাগরবাবু আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাই। সব বুঝিয়ে বলি। যদিও বাইরের কাউকে

কিছু জানানো হচ্ছে না। তবু আপনাকে, বললে মনে হয় অসুবিষে নেই। আপনি আলাদা মানুষ। একজন খুনি। হয়তো খুনের জন্য এই জায়গাটা আপনার পছন্দ হয়ে যাবে। গানের মধ্যে মরতে আমার ভালই লাগবে।'

এবড়োখেবড়ো মাটির ওপর দিয়ে হঁঁটছি। মালঞ্চমালাকে আজ যেন বেশি সুন্দর লাগছে। এই সৌন্দর্य শরীরের নয়। স্বপ্নের। স্বপ্ন সত্যি হওয়ার।


## বত্রিশ

কোন শেষটা ভাল ? রয়েসয়ে শেষ ? নাকি হঠাৎ শেষ?
জানি না। তবে দেখেছি, বহ্হ ভাল জিনিস হঠাৎই শেষ হয়। কোনো কোনোদিন ঝপ করে দিন ফুরোয়। কাউকে খবর না দিয়ে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যায় অচেনা পাথি। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ কোথা থেকে ফুলের গন্ধ নিয়ে উড়ে আসে বাতাস। ফুল চেনার আগে সেই বাতাস মিলিয়েও যায়। কখনো বিকেলে পূর্বাভাস ছাড়া হঠাৎ মেঘে মেঘে ছেয়ে যায় আকাশ। অঝোরে বৃষ্টি নামে বিনা নোটিশে। বেশি রাতে দুম করে মস্তবড় চাঁদ ওঠে। সে তো হঠাৎই। জ্যোৎস্নায় ইইচই পড়ে যায়। আমরা আগে কিছুই জানতে পারি না। হঠাৎ আসা ভালবাসার মতো সুন্দর জিনিস এই পৃথিবীতে আর ক-টা খ্লছে?

মন্মথ, মালঞ্চমালার গল্পও হঠাৎই শেষ হল্রুর্ৰি জানতাম শেষ হবে, কিক্তু এভাবে শেষ হবে বুঝতে পার্কির্সি। ভেবেছিলাম, নিজে হাতে শেষ করব। ওরা দুজন আমাক্কেকিই সুযোগ দিল না। দুনিয়ার এটই নিয়ম। শুরু, শেষ কারো s্রিঁ' থাকে না।

সংগীত উদ্যান यেদিন উদ্বোধুন্ত্ৰবে তার আগের দিন আমি মন্মথ তালুকদারকে ফোন করি।
‘স্যার, ভাল আছেন ? আমি সাগর।’
‘কী ব্যাপার সাগর! এতদিন কোথায় ছিলে? তোমকে তো টেলিফোনে ধরতেই পারছি না। তমালবাবুকেও খবর দিলাম। তিনি কিছু বলেননি??

আমি বিনয়ের হেসে বললাম, ‘দুঃথিত স্যার। আমার সঙ্গে আর মোবাইল ফোনটা নেই। নন্দ দেশের বাড়ি থেকে ফিরে এসেছে, তাকে ফেরত দিয়ে দিয়েছি। आামি স্যার বুথ থেকে ফোন করছি। ঠিক বুথ নয়, গঙ্গার ঘাটে টুলের ওপর একজন ফোন নিয়ে বসে।’

মন্মথ অবাক এবং বিরক্ত গল়ায় বলে, ‘নন্দ! সে কে? তুমি তাকে তোমার ফোন দেবেই বা কেন ?’
'স্যার, নন্দ আমার রন্ধু। পেশায় ভিক্ষুক। ফোনে ভিক্ষার স্পট ঠিক করে। দেশে যাবার আগে তার ফোনটা আমাকে দিয়ে গিয়েছিল। এই ক-দিন স্যার ওর ঝুপড়ি নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। তমালের ওখানেও যেতে পারিনি। পুলিশ নন্দদের ঝাপড়ি ভেঙে দিয়েছিন। ওরা মোমবাতি মিছিল-টিছিল করে ক-দিন খুব ইইচই করল। কাগজে বেরোল, টিভিতে দেখাল। ওদের আবার গঙ্গার ধারেই খানিকটা নতুন জায়গা দিয়েছে। আমি সেই ঝুপড়ি বানানোর কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ক-দিন ভদ্রলোকদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্'।

আমার ঝুপড়ি বানানোর কথা শুনে মন্মথর মনে হয় কথা আটকে গিয়েছিল। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বনে, 'তুমি ঝুপড়ি বানাচ্ছিলে! অভ্র কী অপূর্ব একটা কাজ শেষ করে ফেলেছে সে-খবর কি তুমি জানো ? খবর রাখ?’

আমি হেসে বললাম, ‘না, রাথি না। তবে ঞেখ্য কাজটা খুব ভালভাবে করতে পারবে সেটা জানতাম। সার্রেটাই তো দুনিয়ার নিয়ম। কেউ ভিথিরিদের জন্য ঘর বানাবে, গেফ্ট সংগীত উদ্যান তৈরি করবৌপ্রকৃতিতে ব্যালান্স রক্ষা করতে ঞ্েেনি দুটোরই দরকার আছে। তাই না ?’

মন্মথ তালুকদার কড়া গলায় বলল, ‘সাগর, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। এখনই একবার তোমাকে আমার এখানে আসতে হবে।’
‘সম্তব নয় স্যার। আজ নন্দদের নতুন ঝুপড়ির ফিতে কাটা।'
‘ঝুপড়ির ফিতে কাটা!’
আমি লজ্জা লজ্জা গলায় বললাম, ‘হাঁা স্যার। আমকে খুব করে ধরেছে। আমার এক বান্ধবীকে বলেছি। মেঘলা। মেঘলা একজন স্বপ্ন গবেষক। আরো লেখাপড়া করতে কালই বিদেশে চলে যাচ্ছে। আপনি শুনলে খুশি হবেন, লেখাপড়া জানা এই মেয়ে ঝুপড়ি উদ্বোধনে রাজি হয়েছে। নন্দদের মতো মানুষদের কাছে মাথা গোঁজার এই ঠাঁইটুকু আসলে স্বপ্নের মতোই।’

মন্মথ বিরক্ত গলায় বলল, ‘এটই তোমার জরুরি কথা?’

আমি সামান্য ছুপ করে থেকে গলা নামিয়ে বললাম, ‘না স্যার এটা নয়। জরুরি কথা অন্য। একটা ইনফরমেশন চইই। মানঞ্চমালাদেবীকে খूন করবার জন্য এই ইনঝরমমশনটট জরুরি। আপনি...আপনি স্যার... কোন গান ওনে ওঁর প্রেমে পড়েছিলেে? গানটা কি আপনার মনে পড়েছে??

মন্মথ তানুক্দার ওপাশে দুপ করে রইন। তারপর ফিসফিস করে বলন, ‘ঘাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু...।

আমি চাপা গনায় দ্রতত বনनাম, ‘কোনো কিস্তু নয় স্যার, আপনি বলে ফেলুন। হত্যাকণ্ডের যাবতীয় পরিকল্পনা শেষ। শুধু ওই গানটা পেলেই...1'

মন্মথ গাঢ় স্বরে বলল, ‘গানটা পেলে তোমার কী হবে জানি না, তবে যতদূর মনে করতে পারছি, গানটা ছিল আমি হৃদ<্যের কথা বলিতে ব্যাকুল তধাইল না কেছ।’
 অনেক ধন্যবাদ। স্যার সবদিক ঠিকঠাক থাক্লে ক্তিন্ট কাজ হয়ে यাবে। আপনি নিশ্চিষ্ত থাকুন। আমি আজ ছা(2)

মন্মথ আবার খানিকট্ট বিরতি নিল। ব্লব্ধি, ‘সাগর, তোমার কথা ওনলাম, কিন্তু তুমি তো আমার জরুরি চ্থেরিটি ওনলে না! জীবনে এই


আমি বিনয়ের সঙ্গে হেসে বলনাম, 'কুম কেন্ন বলছেন, কভিশন বলুন। বিজনেলে এরকম হয়। আপনার সঙ্গে আমার তো এব্টা বিজনেস ডিলই হয়েছে। আপনি টাক্ন দেবেন, আমি খুন করব।’

মন্মথ তানুকদার এবার দ্বিধা জড়িত গলায় বলল, 'সাগর, তোমাকে আমি বে কারণে থুঁজছিলাম সেটা হচ্ছে....বে কাজটা তোমকে দিয়্যেছিলাম সেটা আপাতত থ্থক।
‘থাক মানে! হত্যাকাণ বাদ ?’ আমি ভেন আকাশ থেকে পড়নাম।
মন্মথ বেশ দৃঢ় গলায় বলল, ‘আপাতত তোমায় কিছু করতে হবে না। মিউজিক্যাল পাক্কতা নিয়ে আমি কিছুদিন ব্যস্ত থাকতে চাই। আমার ধারা "বিউট্ফুল্"" কোম্পানি যতণলো কাজ করেছে, এটা তার মধ্যে সেরা হতে চলেছে। আমি দেশে এবং দেশের বাইরে এই

বাগান করবার জন্য বহু অর্ডার পাব। আমার ব্যবসার এটা একটা বড় টার্নিং পয়েন্ট হতে চলেছে। এইসময় অন্য কোনো ঝামেলার মধ্যে ঢুকতে চাইছি না।

আমি থমকে থেকে বললাম, ‘প্রজেক্টটা সাকসেসফুল হবে, এই বিষয়ে আপনি এত নিশ্চিন্ত হচ্ছেন কী করে ? হয়তো দেখবেন, অভ্র কাজটা ঠিকমতো করতে পারেনি। ফুলগুলো ভাল নয়, গানগুলো মানাচ্ছে না। আপনি তো এখনো দেখেননি।'

মন্মথ একটু হাসল মনে হয়। বলল, ‘না দেখিনি, তবে আমি জানি। সাগর...।’

বাকিটা ওুনতে পেলাম না। ফেননটাও কেটে গেল। ফুটপাথের ফোন। এরকম তো হবেই। সে সব কথা শুনতে দেবে না।

আমার কাজ কি শেষ? না, শেষ নয়। সাগরের কাজ শেষ হলে চলবে কী করে ? পরের ফোনটা করলাম অভ্রকে। আমি হুদ্যের কথা বলিতে ব্যাকুল গানটার কথা ওকে জানালাম। কাল স্ণীণিতি উদ্যান উদ্বোধনের পরে সবাই মিলে যখন বাগান ঘুরে প্दुখধ্বে তখন গানটা বাজাতে হবে না?

গঙ্গর ঘাটে অনেকদিন বসা হয়নি। ল্ণীক্বম্বা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম জল পর্যন্ত। আজ নদী খুব শান্তুহিচাপ। পাড়ে ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ তুলে যেন ফিসফিসিয়ে িটছ, আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল গুধাইল না কেহ। সত্যি কি কেউ কাউকে হৃদয়ের কথা জিগ্যেস করে না? করে না। হৃদয় সারাটা জীবন ব্যাকুল হয়ে থাকে। ভাবে, সময় ফুরিয়ে এল। যা বলার তা তো বলা হন না।

মনফোনে রেবাকে ধরলাম।
'রেবা, একটা খুব জরুরি কথা বলতে ভুলে গিয়েছি।'
‘কী?’
‘রেবা, তুমি কি আমার হৃদয়ের কথা শুনতে চাও ?'
‘না, চাই না।'
‘কিন্তু রেবা আমি যে বলবার জন্যা ব্যাকুল হয়ে থাকি।'
'যত ব্যাকুল হয়ে থাকবে তত তুমি আমায় ভালবাসবে। বলা হয়ে গেলে ভালবাসাও ফুরিয়ে যাবে।'

আমি একটু দুপ করে থেকে বললাম, ‘আমি পেরেছি।’ রেবা হেসে বলল, ‘কী পেরেছ? জেলে যেতে ?’
আমি হেসে বলনাম, ‘না খুন করতে।'
রেবা আগ্রহ নিয়ে বলল, ‘সত্যি?’
আমি হেসে বললাম, ‘হাঁ, সত্যি। তবে খুনটা অন্য জায়গায় করে ফেনলাম। মানুষের বদলে একটা ভেঙে যাওয়া সম্পর্ককে খুন করলাম।’ রেবা খুশি খুশি গলায় বলল, 'ভাঙা সম্পর্ক জুড়েছে?'
‘আগামীকাল জুড়বে। গান জুড়বেবে বাগানের সঙ্গে।'
রেবা অবাক হয়ে বলল, 'মানে ? সে আবার কী?'
আমি বললাম, ‘আছে। পরে সব বলব। এখন রাখলাম।’
ভালবাসা চিরকালই ইন্টারেস্টিং। যাবতীয় ভাবনা, চিন্তা, পরিকল্পনা উড়িয়ে দিতে পারে ফুৎকারে। সে যেমন চলে যায় নিজের মতো, ফিরে আস্ওে নিজের ইচ্ছেতে। মানুষ বোকার মজো ভাবে ‘আমি করেছি’। আসলে ভালবাসা নিজেই সবটুকুকষ্ট নেয়। মানঞ্চমালা- মন্মথর বেলাতেও তা-ই ঘটল। ঘটল প্রের্ষিন।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরেছি। অভ্রদের সংণ্গী> উদ্যান উদ্বোধন হয়ে গেছে বিকেলে। উদ্যানের নাম হয়েে্র্র ‘স্বপ্ন’। মালঞ্চমালার দেওয়া নাম। অভ্র রাজি হয়েছে। জজ্ত্রীমাকে খুব করে যেতে বলেছিল। 'যাব' বলেও যাইনি। ও এয়ারপৌট্ট। মেঘলা আজ বাইরে চলে যাচ্ছে। ওকে বিদায় জানাতে যাব। ভাত ডালের হোটেল থেকে একটা কাগজের টুকরো দিয়ে গেল। তমােের চিঠি। জড়ানো হাতের লেখায় বেশ কয়েক লাইন লিখেছে। গাধাটা এতটা বাংলা লিখতে পারে-
‘তুই কোথায়? পাগলের মতো খুঁজছি। মন্মথ বলল, তুই নাকি ভিথিরিদের কোন ঝুপড়িতে পড়ে আছিস? এই সব পাগলামি এবার তোর বন্ধ হবে। যাইহোক, তোকে অভিনন্দন। ধন্যবাদও। আমার মুখ রেখেছিস। আমি জানতাম কাজটা ঢুই পারবি। ঠিক মাথা খাটিয়ে একটা কিছ্র বের করবি।"বউ রাগ করে চলে যাওয়ার পর মন্মথ কিছুতেই তাকে ম্যানেজ কররতে পারছিল না। কী করলে মালঞ্চমালার মন ফিরে পাওয়া যাবে ভেবে বেচারির রাতের ঘুম ছুটে গিয়েছিল।

গানের ফাংশন, সিডি কোনো কিছুকেই মালঞ্চমালা পাত্তা দিচ্ছিল না। বলছিল, এতবছর আমার স্বপ্ন নিয়ে ভাবোনি, এবার আমি আমার নিজেরটা বুঝে নেব। মন্মথ কাঁদো কাঁদো হয়ে আমার কাছে আসে। आমি তখন তোর নাম বলি। বলি, এই ছেলে ঠিক একটা পথ বের করে দেবে। তবে ওকে সরাসরি বললে হবে না। ও সরাসরি চলবার মানুষ নয়, ওকে অন্যভাবে বলতে হবে। বানিয়ে। সেইসব ভেবে. তোকে মালঞ্চমালাকে খুনের গল্পটা বলা হয়। অন্য কেউ হলে পাগল আর ছেলেমানুষ বলে উড়িয়ে দিত। তুই নিজে পাগল আর ছেলেমানুষ বলে রাজি হয়েছিস। আমরা জানি, সেদিন থেকেই তুই দুজনের ভালবাসা ফিরিয়ে আনবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলি। তুই কি জানিস, আজ বিকেনে সংগীত উদ্যানে মন্মথ আর মালঞ্চমালা পাশাপাশি হেঁটেছে। বোকা বোকা শোনাচ্ছে? ভালবাসা ব্যাপারটাই তো বোকা বোকা। তা-ই না ? মালঞ্চমালা যখন অভ্রর মুল্রে জানতে পারে এই প্রজেক্টের পিছনে তার স্বামী রয়েছে ক্রের্গিকি বেশ খানিকক্ষণ কথা বলতে পারেনি। যাইহোক, তোর ब্Sীষুনরেরেশন মন্মথ রেডি করে রেখেছে। অতগুলো টাকা ফেলে র্র্ৰ্পি না। यদিও আমি জানি তুই টাকা নিতে কোনোদিনই আসব্রি আমি তোকে চিনি। তবু বলব...থাক বলব না।'

আমি এয়ারর্পোর্টের বাইরে ি্টেলা এসে আমার সামনে দাঁড়াল। তার এক হাতে চাকা লাগানো ঢাউস সুটকেস। অন্য হাতে একটা ঝলমলে প্যাকেট। প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘নিন ধরুন।’

আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘এটা কী মেঘলা ?’
মেঘলা হেসে বলল, ‘আপনার স্বপ্নযন্ত্র।’
আমি বললাম, 'ধন্যবাদ।' তবে আমার আর যন্ত্র লাগবে না মেঘলা। এখন আমার মনে হচ্ছে, স্বপ্ন ধরে রাখবার যষ্ত্র সকলের মষ্যেই থাকে। কেউ জানতে পারে, কেউ পারে না। আমি যেমন এখন জানতে পেরেছি। বাইরে থেকে যষ্ত্র নিয়ে লাভ কী?

ভেবেছিলাম মেঘলা আমার কথা ওুন্ন দুঃখ পাবে। বেচারি এত কষ্ট করে স্বপ্নयষ্ত্রটা বানিয়েছে, তবু আমি নিলাম না। কষ্ট পাওয়ারই কथा।

কষ্ট পাওয়ার বদলে মেঘলা আরো সুন্দর করে হাসল। বলল, ‘আমি জানতাম সাগরদা। আমি জানতাম স্বপ্ন দেখতে আপনার যম্ত্র লাগবে না। আপনি তো শুধু নিজে স্বপ্ন দেখেন না, অন্যকেও দেখান, হাজার চেষ্টা করলেও কোনো বিজ্ঞানী স্বপ্নযষ্ত্র বানাতে পারবে না। সেইজন্যই তো স্বপ্ন এত সুন্দর। তা-ই না? আমি কোনো যন্ত্র বানাইওনি, এই প্যাকেটে আপনার জন্য একটা উপহার এনেছি।'

আমি এক মুখ হেসে বললাম, 'খুব খুশি হলাম।'
মেঘলা হাসিমুখেই চোখ মুছল। মেয়েদের নিয়ে এই এক সমস্যা। তারা আনন্দের সময়েও চোখ মোছে। আমি বললাম, ‘কী হয়েছে মেঘলা? তুমি কাঁদছ কেন ?'
‘কিচ্ছু হয়নি। আমার একটা শর্ত কিস্তু মানতে হবে সাগরদা।'
আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, 'কী শর্ত ?’
মেঘলা আমার হাত স্পর্শ করে গাঢ় স্বরে বলল, ‘আমি যাওয়ার আগে এই প্যাকেট খুলবেন না। প্নিজ। এটা আমাশ্ণী গোপন উপহার।’ একটু থামল মেંঘলা। তারপর আমার দিট্র্রি পা এগিয়ে এসে গাঢ় স্বরে বলল, ‘এবার যাই? বাবা-মা য্র্প্পিক্ষা করছেন।'

মেঘলার উপহার নিয়ে আমি এয়ারকে থেকে বেরিয়ে এলাম। এই প্যাকেট আমি কোনোদিনই খুলব ন্প্র মীঝেমধ্যে শুধু কল্পনা করব


## সমাপ্ত

এই কাহিন্নী লেখার সময় যেসব বইয়ের সাহায্য পেয়েছিস্বপ্ন—গিরিক্র্রশেখর বসু
পাভলভ পরিচিত-ডা. ধীরেন্র্রনাথ গাঙ্গুলি
গীতবিতান, সঞ্চয়িতা-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
উৎস মানুষ
The Small Garden-John Brookes (Cavendish house)
Society, Crime and Criminal Carecs-Don. C. Gibbons.

সাগর এ্রকজন অলস, বেকার যুবক। তবু সমস্যায় পড়লে সবাই তাক্কে খ゙্ঁজে। অৰ্তুত সমস্যা সমাধানে তার জুড়ি নেইই। কিষ্ট এবার সাগর পড়েছে মহাবিপদে। খুন আর ध্রেন্মের জালে জড়িণ্যে পড়েছে। কিতাবে উদ্ধার গীবে ?


[^0]:    ১৮৬

