

$$
\begin{aligned}
& \text { मृषो } \\
& \text { কুয়াশা २৫ —— 『 } \\
& \text { ক্য়শা ২৬ —— ৫১ } \\
& \text { কুয়াশা २৭ —— ১১২ }
\end{aligned}
$$

# কুয়াশা ২৫ 

প্রথম প্রকাশঃ জুন ১৯৭০

## बক

ঠিকানাটা জানা ছিল শহীদের। কলিংবেল টিপতেই একজন ম.ষ্য বয়স্ক কাজ্জের লোক দরজা খুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। মি. সিম্পসনকে দেথ্ বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে উঠল লোকটা, ইংরেজ দেখলে 'সচরাচর কোন কোন 'লোকের যা रয়ে থাকে। শহীদ কথা বলन প্রথম, ‘তোমার সাহেব বাড়ি আছেন?’

লোকটা শহীদের আপাদমস্তক দেখল। তারপর বেহায়ার মত বলে টঠল, আপনাদের নাম বলে দিন, সাহেবকে গিয়ে বলি ।'

মি. সিম্পসন পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলেন, ‘তোমার সাহেবকে গিয়ে বন যে, পুলিস অফিসার মি. সিম্পসন আর প্রাইভেট ডিটেকটিভ মি. শহীদ খান এসেছেন।'

কথাগুলো কানে पুকত়েই ভ্যাবাচ্যাকা খখয়ে গেল লোকটা। দরজা খোলা রেখেই মুহূর্তের ম<্যে ভিতরে অদৃশ্য হর়ে গেল সে। মিনিটখানেেকও কাটল না, তিনজন লোক বেরিয়ে, এল দরজা দিয়ে। কিন্তু তাদের মধ্যে. ওসমান গনি নেই। লোক তিনজন শহীদ ও মিं. সিম্পসনকে কৌতূহলী চোখখ দেখতে দেখতে চলে গেল বাড়ির বাইরে। তারপরঁই দরজায় এসে দাঁড়ালেন ওসমান গীনি। ভদ্র্রলোকের চোখে-মুখখ বিস্ময়ের ভাব"।একটু বিচলিতও মনে হচ্ছে। শহীদকক দেখে তিনি হাসবার চেষ্টা করে বনে উঠঢলন, "আরে, আপনি! আসুন, ড্রইংরূমে আসুন।'

দরজা টপকে ড্রইংকূমম গিয়ে বসল ওরা সকনে। শহীদ ওসমান গনিকে निরীক্ষণ করছে মনোয়োগ দিত়য় মি. সিंপ্পসন চোখ ঘুরিয়ে দেখছেন বসবার ঘরটা। ওসমান গনি ওদের দু’জনের দিকে তাকাচ্ছেন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। শহীদ পরিষ্কার বুঝতে পারল, তাদেরকে দেখে ওসমান গনি বিচলিত় বোধ্র করছছন ।

ওসমান গনি প্রশ্ন করলেন, তা, ব্যাপার কি বলুন দেখি?’
শহীদ মি. সিম্পসনকে দেখিয়ে বলল,' 'পরিচয়টটা করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিস অফিসার- মি. সিম্পসন। আপনার পরিচয় ওঁর আগে থেকেই জানা ।'

করমর্দন করলেনন দু‘জন। মি. সিম্পসন’বলंলেন, আমি পুলিস হলেও বর্তমান কেসটার কিনারা করার প্রধান দায়িত্ শহীদের। আমি সহকারী হিসেবে কাজ

করহি, বলতে পারেন।'
ওসমান গনি কথা প্রসজ্গে জানতে চাইলেন, 'কিসের কেস?’
শহীদ উত্তর দিল, 'মিস সুরাইয়া বেগম হত্যাকাত্গের কেস, মি. গনি।'
ওসমান গনি ভুরু ক্রঁচকে উত্তেজ্রিত গলায় প্রশ্ন করলেন, 'মিস সুরাইয়া! কোন্ মিস সুরাইয়া?’

শহীদ তীক্ষ্র চোখে ওসমান গনির দিকে চেয়ে থেকে শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করন, ‘ক'জন মিস সুরাইয়াকে আপনি চেনেন, মি. গনি?’
‘ক'জন সুরাইয়াকে চিনি, মানে! আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না, মি. শহীদ। বিখ্যাত अভিনেত্রী মিস সুরাইয়াকে অবশ্যই আমি চিনি। কিন্তू আপনারা নিশচয় তার কথা বলছেন না?’

শহীদ ধীর কণ্ঠে জানাল, "্যা, তার কথাই বলছি আমরা। अভিনেত্রী মিস সুরাইয়া বেগমের লাশ পাওয়া গেছে একটু আগে। তার চাকর-বাকরও সকলে निহত।
‘হোয়াট!’
সোফা ছেড়ে উঠে চিৎকার করে বনে উঠলেন ওসমান গনি। अবিশ্ধাসে বড় বড় হয়ে উঠল তাঁর দুই চোথ। কাঁপছেন তিনি উত্তেজনায়। শহীদ তীব্র চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করে উঠ্ঠন, ‘এমন অস্বাভাবিক রকম উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন आপনি?’

মি. সিম্পসন়ও সन्দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন ওসমান গনির দিকে। ওসমান গনি প্রায় চেচচিয়ে বনে উঠলেন; 'বলছেন কি, মি. শझীদ! উত্তেজিত হব না आমি! জানেন, সুরাইয়া আমাদের চলচ্চিত্র জগতের সবচেয়ে দামি তারকা? জানেন, ওর ওপর নির্ভর করত আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের উত্তরণ? জানেন্, ও না থাকলে কতজন প্রযোজকের সর্বনাশ ঘটবে? কত ছবি বন্ধ হয়ে যাবে?’

শহীদ প্রশ্ন করল সাথে সাথে, আপনার কোন ছবিতে মিস সুরাইয়া চুক্তিবব্ধ দ্লিলেন কি?’

নিশচয়। দূটো ছবিতে অভিনয় করছিন ও। আরও একটার জন্যে চূক্তি সম্পাদন হয়েছে। তিন্টটে ছবির জন্যে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা অ্যাড়ভান্স করেছি आমি!

থরথর করে কাঁপছেন ওসমান গনি। শহীদ বলनन, আচ্ছা, মিস্স সুরাiইয়া নামে আর কাউকে কি চিন্তেন আপনি?’
'না। হঠাৎ এ প্রশ্ন?'
'ना, এমনি। आচ্ছা, মিস সুরাইয়ার কোন শক্র ছিল বনে জানেন?’'
'ना। খूनि কে, তা জানা যায়নি এখনও?'
‘ना, জানা যায়নি। আচ্ছ, মিস সুরাইয়ার বাড়ি ছিল হুগলীতে; তাই ন্া?’

ওসমান গনি জাবার বসলেন। ৃতাশায় মুষড়ে পড়েছেন যেন ঢিনি। বললেন， ＂⿹勹⿰丿丿⿱二小欠

শহীদ জানতে চাইল，＇মিস সুরাইয়ার্র আখ্যীয়－ব্বজন ঢাকায় কে কে আছেন？ বাবা－মা কোথায় ওর？’

জানি না। সুরাইয়ার কোন আप্রীয়－স্বজন নেই বলেই জানতাম। বাবা－মার্র কथा নাকি মনে পড়ত না সুরাইয়ার। কোলকাতার কোন অক মিশনারীদের আশ্রম থেকে রহমান বনে অক যুবক ওকে ঢাকায় নিয়ে आসে। এथানে ধর্ম বদলে মুসলমান হয় ও। ওর পরিচয় সম্পর্কে এর বেশি কিছ্ জানা নেই আমার।

হঠাৎ শহীদ জিজ্ঞেস করে উঠল，আচ্ছা，সোলায়মান চৌধুরী নামে চিত্র－ প্রযোজক কেউ আছেন নাকি ঢাকায়？’
＇কই，না তো！＇
＇তহগলী জেনায় বাড়ি ছিম এমন কোন ভদ্রলোক চিত্র－প্রযোজনায় হাত দিয়েছেন কিনা জান্ন আছে আপনার？’
＇না，জানা নেই।＇
শझীদ জিজ্ঞেস করল，‘এরফান মন্লিক आপনার এরং মি．সারఆয়ারের বেশ কিছ্ টাকা মেরে দিয়েছিলেন। এরফান মল্মিক জমিদার সোলায়মান চৌধুরীর নায়েব ছিলেন，তা আপনাদের জানা ছিল？’
＇না，আমাদের সাথে এরফান মন্লিকের পরিচয় হয় কোলকাতায়।＇
শহীদ হঠাৎ জানতে চাইল，‘এরফান মল্লিকের সন্ধান্ 6েয়েছেন আপনারা？’
প্রশ্ন তনে চমকে উঠলেন ওসমান গनি। তীক্ষ হয়ে উঠন শহীদের দৃষ্টি। খানিক ইতত্তত করে উত্তর দিলেন ওসমান গনি，＂তার＂আশা আমরা ছেড়ে দিয়েছি।

ऐऐঠাৎ आশা ছেড়ে দেবার কারণ কি，মি．গনি？’
＇কারণ！কারণ আবার কি？ঢাকায় সে নেই বলে মনে হওয়াতে．．．।＇
घাবড়ে গিয়ে অজুহাত দেখালেন ওসंমান গनি। শহীদ কথার মোড় ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল，＇আচ্ছ，মিস সুরাইয়ার কোন घনিষ্ঠ বাা্ধবীর নাম বলতে পারেন？＇
‘ওর घনিষ্ঠ＇বাষ্ধবী কেউ ছিল বলে মনে হয় না। সুরাইয়া মেলামেশা তেমন পছন্দ করত না। একমাত্র রহমান ছাড়া আর কারও সক্গে ওকে ঘুরে বেড়াতে দেখিনি।

শহীদ বলল，রহহমানের পুরো নাম কি？দেখতে কেমন？মিস সুরাইয়ার সজ্গ ওর সম্পর্তটl ঠিক কি ধর়নের ছিল，জানেন？’
＇আবদूর রহমান ওর নাম। সूদর্শন，যूবক। কোলকাতা ভার্সিটির এম．এ． ক্বাসের ছাত্র ছিল। সুরাইয়াকে ভালবাসে। ওর স্যথেই সুরাইয়া মিশনারীদের চোথে धুলো দিंয়ে ঢাকায় পালিয়ে আসে．। সুরাইয়াও ওকে ভালবাসত মনেপ্রাশে！＇ওদের

[^0]বিয়ে হবার কथा পাকাপাকি হয়ে গিফ়েছিল। একই সাথ্থে মানে একই বাড়িডে थাঁকত ওরা। তবে গত মাস় ছ'য়েক इল সুরাইয়ার কাছ থেকে সরে গিয়ে গোপীবাগ এলাকায় বসবাস করছে। কারণটা কি জানা নেই। ওদের মধ্যে কোন ঝগড়াঝাটি হয়েছিল কিনা বলতে পারব না। রহমান চাকরি-বাকরি করে না, স্ভবত সুরাইয়ার্র টাকাতেই দিন চলত ওর। কিন্ত্র সুরাইয়ার ব্যবহার গত ছ'মাস থেকে কেমন যেন…।
‘বলে যান।’
ওসমান গনি খানিক ভেবে নিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়, বুঝলেন মি. শহীদ। গত মাস ছ'য়েক থেকে সুরাইয়ার মধ্যে অম্বাভাবিক রকম প্পরিবর্তন লক্ষ্য করে আসছিলাম আমি। স্টুডিও আর বাড়ি ছাড়া কোথাও ঘোরাফেরা করা একদম ছেড়ে দিয়েছিল ও। শূটিং-এর সময় লক্ষ্য করেছি, কেমন যেন অন্যমনস্কতা দেখা দিয়েছিল ওর মধ্যে। মাঝে মাঝে ও খুব গক্টীরর হয়ে যেত। কি যেন ভাবত একমনে। জিজ্ঞেস করনে 'উত্তর না দিয়ে অড়িয়ে যেত। সবচেয়ে আচর্যজনক ব্যাপারটা সম্পর্কে আমর়া সকলেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। সুরাইয়া প্রতি সপ্তাহের সোমবারে বাড়ি থেকে বের হত। বের হত, সোমবারে, কিন্ত্র ফিরত সোমবার কাটিয়ে মগলবার কাটিয়ে বুধবার সকালের দিকে। সোম.বার আর মগলবার শৃটিং-এ থাকত না ও। ফলে ভয়ানক অসুবিধে হচ্ছিন আমদের।'

আশ্য হয়ে গেন শহীদ ও মি. সিম্পসন। শझীम জ্জিজ্ঞেস করন, কিন্ত্র কোথায় যেত মিস্. সুরাইয়া?’

ওসমান গনি মাথা নেড়ে বললেন, 'তা কখনও বলতে চায়নি সুরাইয়া। জিজ্ঞেস করলে রেগে যেত ও। তবে ঢাকায় ও থাক্রত না। লঞ্চ বা টেনে.কেউ কেউ চড়ততে দেখেছে ওকে। মোট কথা সবটা ব্যাপারই রহস্যময়।'

শহীদ চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করন, 'মিস সুরাইয়া একা যেত, না কেউ থাকত সাথে?’
‘রকা যেত বলেই ওনেছি।’
মি. সিস্পসন প্রশ্ন করলেন, মিস সুরাইয়ার প্রেমিক, মানে আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেননি আপনারা এ ব্যাপারে?’
‘সে-ও কিছ্হ জানে না। গত ছ’মাস ধরে তাকে সুরাইয়ার সাথে বেশি দেখা য়ত না।

বেশ খানিকক্ষণ চूপ করে রই়ন শহীদ। তারপর হঠঠৎ ও জানতে চাইল, आচ্ছ মি. গनি, আমরা. আপনার দরজায় যখন দাঁড়িয়ে ছিলাম তখন্ কয়েকজন ভ্দ্রলোককে চলে যেতে দেখলাম। ওরা কারা?’

মি. গনি স্বাভাবিক কণ্ঠেই উত্তর দিলেন, ‘কেন, ওরা আমার কর্মচারী। চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, সঙীত পরিচালক।'

আण্ছ, आপনি মিস সুরাইয়াকে মোট কুত টাকা অ্যাড্ডাপ কর্রেছিলেন তিনটট ছবির জন্যে?'
'প্রায় দেড় নক্ টাকা।'
'সে টাকা आপ্পন ফেরত পাবার আশা রাথথন?'
মি.গনি একট ভেবেচিত্তে বললেন, 'মিস সুরাইয়া সশ্পক্কে উকিলের সাথ্থ आলোচনা করব আমি। ব্যাক্কে ওর নিচয় টাকা আছে। আইন অনুযাী क্ষতিপৃরণ পাবার অধিকারি বৈকি আমি!'

শহীদ জানতে চাইন, ‘কোন্ ব্যাক্ন অ্যাকাউট আছে মিস সুরাইয়া??

মি. भনির কथা শেষ হবার সাথে সাথে মি. সিপ্পসन উঠ্ঠ দাঁড়িয়ে এগিত্রে
 কখনও নধ্নে গিক্রেছিনেন, মি. গনি?'
 সহকারে উত্তর দিলেন তিনি, ‘গিফ্যেছিলাম। কেন?’
‘কবে, কি কারণে নఆনে গিত্যেছিলেন জানতে পারি কি? কতদিন ছিলেন লఆনে?'

 रয়ে পড়़েেন। ওসমান গनि অপ্রতিভ বোধ কর্রলেন। বললেন, ‘পড়ালাানার জन্যে গিচ্যেছিনাম, প্রায় বছর পনের आাগে
 সי्পক कि, मि. সिশ्यসन?'

মি. সিপ্পসन সে কথার উত্তর না দিয়ে অড্রুত একটl প্রশ্ন করে বসলেন, 'কিমू মनে ক্রেেন না, মি. গनि। অাপनाর দু'কানের পালে এবং কপালে মোট তিনটে নম্য দাগ দেখতে পাচ্ছি-কিजবে হন দাগঙনো??

 ज্যাকসিডেন্টে পড়়ছিনাম আমি বছর পাচেক আাগ। 户িচি করতে হয়েছিন বলে দাগ্জো রয়ে গেছ্ছ।
 করিল্রেহিলেন।

মি. সিস্পসন শহীদের দিকে তাকালেন। শহীদ সোফা ছেড়ে উঠ্ঠ দাড়़িয়ে বाে উ১ন, 'আজ চनि, মি: গনি। जকটা কथा, মিস সুরুাইয়া হত্যাকারীদদররকে ज্রেষ্তার কর্তে হনে জাপনাদ্দর সাহাय্য দরকার।,আপনি...;
ক্য়াশা-২৫

ওসমান গনি ঢাড়াতাড়ি বমে উঠলেন, ‘সেকি কথা! নিচ্চয় সাহাय্য কব্বব।’
শশীী বলল, ‘ধन्যবাদ।’
ধানমত্তিতে মি. সারওয়ারের বাড়ি। মাঝারি জাকারের নডূন দোতলা বাড়ি। কলিংবেল টিপতে স্বয়ং মি. সারওয়ার দরজায় অসে দাঁড়ালেন। কৌতৃহলী, প্রশ্নবোধক দৃষ্টি তাঁর চোথে। শহীদকে দেখে অপ্রতিভ বোধ করলেন যেন। সম্টবত ভয় ভয় ভাবও ফুটল সারা মুখে। নীরস স্বরে বলে উঠলেন, 'মি. শহীদ যে!’

শহীদ মি. সিম্পসন্রে পরিচয় দিল। তারপর মি. সিষ্পসনকে বলন, ‘এঁর পরিচয় आপনি তো আগে থেকেই জানেন। এরফান মল্মিকের সদ্ধানকারীদের মধ্যে ইনিও একজন।'
 শহীদের দিকে ফিরে ত্তিনি বলে উঠলেন, ‘্যাপার কি, এরফান মল্মিকের সপ্ধান় পাওয়া গেছে নাকি?'

শহীদ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ভ্র্রলোকের দিকে। মি. সারওয়ার তাড়াতাড়ি পথ করে দিয়ে বলে উঠলেন, 'বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে! আসুন, বসবেন আসুন।’

ড্রইংক্রম্েে গিয়ে আরাম কেদারায় বসল ওরা তিনজন। মি. সারওয়ার বললেন, 'চা, না কফি?'

শझীদ ছোऐ করে উত্জর দিল, ‘কিছूই না। आমরা মিস সুরাইয়া বেগম হত্যাকাণের তদ্ন্ত করতে এসেছি, মি. সারওয়ার।’
'কি বললেন!'
মি. সিম্পসন একটা একটা শব্দ উচ্চারণ ররে শহীদের পরিবর্তে নিজেই বললেন, ‘অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া খুন হয়েছে। আপনি জানেন না?’

মুহ্ত্তের জন্যে ফ্যালফ্যাল করে বোকার মত তাকিয়ে রইলেন মি. সারওয়ার ওদের দিকে। তারপর আর্তনাদ করে উঠলেন, 'অসষ্ব্য! এ আপনারা কি বাজে কথা বলছেন!'
'বাজে কথা নয়, কাজের কথা।'
শহীদ গ'্টীর হয়ে ঊঠন। যোগ করে বলল আবার, আপনি এমন ভয় পেয়ে গেলেন কেন, মি. সারওয়ার?’

হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মি. সারওয়ার ওদের দিকে। মুখ ফুটে কথা রের হচ্ছে না তাঁর। শহীদ হঠাৎ বলে উঠল, ‘মিস সूরাইয়ার হত্যাকারিকে গ্গেফতার করতে আমরা বদ্ধপরিকর, মি. সারওয়ার। আমাদের সন্দেহের তালিকায় মিস সুরাইয়ার পরিচিত সব ব্যক্তিকেই ঠাঁ দিতে হচ্ছে। তাই আপনিও আমাদের সন্দেহের বাই!় নন। আমাদের সবণুলো প্রচ্নের সঠিক এবং সত্য উত্তর দিলেই কেবন সন্ত্ষ্ট হব অশরা।

মি. সারওয়ারের চোথে-মুথে ফুটে উঠল পরিষ্কার আতক্কের ছাপ। কিন্তু নতুন কোন তথ্য আদায় করা গেল না চাঁর কাছ থেকে। মি. ওসমান গনি যা या বলেছেন, ইনিও হৃবহু তাই বলে গেলেন শহীদের জেরার হৃথ্ব পড়ে। শহীদের কিন্ত্র দৃঢ় ধরণা হল, মি. সারওয়ার সত্য কথা লুকোচ্ছেন। কিন্ত্র স্বীকার করলেন না মি. সারওয়ার শহীদের অভিযোগ।

মিস সুরাইয়া বেগমের অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে ব্যাকে ফোন করল শহীদ মি. সারওয়ারের ড্রইংর্রম থেকেই। অদ্রুত একটা খবর পাওয়া গেল। মিস সুরাইয়া সব টাকা দু'দিন আগে তুলে নিয়েছে। মোট বার লাখ টাকা। ছঁা, মিস সুরাইয়া নিজে গসেই নিয়ে গেছে টাকা।

চমকে উঠল শহীদ খবরটা তনে। অত টাকা কেন তূলেছিল মিস সুরাইয়া? শ্শশুটা ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগল ওকে সারাক্ষণ।

মি. সারওয়ারকে ঢাকা ছেড়ে না যাবার অনুরোধ জানিয়ে চিত্র-প্রযোজক আখতার চৌধুরীর বাড়ির দিকে চলল ওরা। घড়িতে তখন বেলা বারটা।

মি. আথতার চৌধুরীর বাড়িতে ওরা আগেও একবার রসেছে। কক্কাল-রহস্য উপলক্ষ্যে।

জীপটা দাঁড়াতেই নেমে পড়ল শহীদ। এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে নামলেন মি.
 থেকে চিৎকার হন, 'শহীদ...!'

घুরে দাঁড়াল শহীদ। দাঁড়িয়ে পড়েছেন মি. সিম্পসনও।
কামালকে হনহন করে ছূটে আসতে দেখা যাচ্ছে ওদের দিকে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শহীদ। কামাল কোথা থেকে আসছে? কোথায় ছিন ও?

সামনে এসে দাঁড়াল কামাল। শহীদ বলল, ‘কিরে, তুই কোথা থেকে? এদিকে’ কি মহাসর্বনাশ ঘটে গেছে তা জানিস?’

কামালকে গণ্ডীর দেখাচ্ছে। গঞ্টীiরভাবেই বলল ও, আমার এক বঞ্ধুর বাড়ির জানালার ধারে বসে আখতার চৌধুরীর বাড়ির ওপর নজর রাখছি আমি ভোরবেলা থেকে ।

মি. সিম্পসন আগ্রহসহকারে জানতে চাইলেন, ‘কেন?’
কামাল চিন্তিত ভাবে বলল, 'ভ্দ্রলোক সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছেন আমার মনে। সেদিন প্রথমে হলফ করে বললেন যে, কক্কাল তাঁর বাড়িতে আসেনি, পরে আবার স্বীকার করলেন কথাট।। এর কারণ কি? নিশ্চয় রহস্যময় কোন কারণ আছে। আমার বিপ্ধাস, কক্কাল-রহস্যের হোতা এই আখতার চৌধুরী। তাই ভদ্রলোককে চোখ্রে-চোথে রাখছি।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'কিন্ত্ তোমপ্র কোন্ বক্ধুর বাড়ি থেকে আখতার চৌধুরীর ওপর নজর রেথ্ছছ? কাছাকাছি তো কোন বাড়ি দেখা যাচ্ছে না!’

কামাল দূরবর্তী একটা বাড়ি দেখিয়ে বলে উঠল, 'ওই তো বাড়িটা। বিনকিউলার সাথে আাছে আমার।'

শহীদ বনन, 'তা বেশ। কিন্ত্ সন্দেহজনক কিছ্ন দেখলি?’
কামাল বলল, 'না, তবে, আখতার চৌধুরীর নিচয় ডিসেন্ট্রি হয়েছে।. পাচবার ন্যাট্রিনে যেতে ‘দেখেছি সাত্ ঘন্টায়।’

শझীদ বলল, "বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া বেগমের নাম তুনেছিস তো? চাকর-বাকরসহ সে ন্লিহত হর্যেছে।'
'বলিস কি!’
आँতকে উঠল কামাল। শহীদ সংক্ষেপে সব কথা বলল ওকে। কামাল মন্তব্য করল, 'মিস সুরাইয়ার বাবাকে সোলায়মান চৌধুরী বলে স্ন্দ্রেহ করছিস. তাহলে তूই?'

শহীদ বলল, 'সন্দেহ নয়, সেটাই আমার বিষ্ধাস।'
মি. সিম্পসন বলৰলন, 'শয়তানটাকে ধরতেই হবে। সেই-ই হত্যা করেছে...|'

কামাল বলল, ‘সোলায়মান চৌধুরীর মেয়় यদি মৃতা মিস সুরাইয়া হয় তাহলে খুনী কে? নিশ্চয় বাবা মেয়েকে খুন করতে পারে না।’

শহীদ বলन, তা কে বলছে? বললাম ম্ সুরাইয়া বেগম একজ়ন নয়, দু'জন। আমার বিপ্ধাস, অভিনেंত্রী মিস সুরাইয়া বেগম নিহত হয়েছে বলে মনে হলেও আসলে তা হয়নি। নিহত হয়েছে দু'নম্বর সুরাইয়া বেগম।:
‘কে সেই হতভাগিনী দু'মম্বর সুরাইয়া বেগম?'
শহীদ বলনল, ‘সেটাইই খুঁজে বের করতে হবে।’
মি. সিম্পসন বনলেন, আমি অফিসে ফিরেই সন্ধান নেব, কোন যুবতীর নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কিত ডায়েরীী কোন থানায় করা হয়েছে কিনা।

শহীদ বলन, আয় কামলল, আখতার চৌধুরীর সাথে কথা-বার্তা শেষ করে खেनি।
bল।
গেট পেরিয়ে বাড়ির ভিতরে ছুকল ওরা। সামনের রূমের দরজা কন্ধ। ওটাই ড্রইং<্রম। কলিংবেল টিপল কামান।। প্রায় সাথে সাথেই একজ়ন মধ্যবয়ক্ক কাজের লোক দিরজা খুলে দিল।
‘সাহেব আছেন বাসায়?’’ শহীদ জিজ্ঞেস করল।
লোকটা মাथा নেড়েে বনল, 'न।।
কামালের দিকে ভুর্রু कृँচকে তাকাল শহীদ। কামাল চাকরটার দিকে অগ্নিচক্কু মেলে ধমকে উঠ১, ‘এই ব্যাটা, মিথ্যে কথা বলছিস, তোর সাহেব বাড়িতে निं??

চাকরটা থতমত খেয়ে মুঈ খুলম, আছেন স্যার, মানে পায়খানায় গেছেন।
কামাল শহীদের দিকে অথ্থপৃর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। চাকরটাকে মি. সিম্পসন বললেন, ঠিক আছে আমরা বসব।

দরজা থেকে সরে গেম লোকটা। ওরা সকনে গিয়ে বসল ড্রইংক্রমে। চাকরটা দ্রতত পালিয়ে গেল অন্দরের দিকে।

চপপাপ বসে রইল ওরা। কারও মুথে কোন কথা নেই। গভীর চিন্তায় ডূবে গিয়েছিল শহীদ। ইঠাৎ পদশা্ তনে মগ্নুতা দূর হয়ে গেল ওয়। आথতার চৌধুরী ক্রমে পা রেখেই উজ্ঘ্যন হাসিতে বনে উঠলেন, 'কি’ সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য অমার!’

শহীদ অস্বাভাবিক গঙ্টীরস্বরে বলে উঠন, ‘সৌভাগ্য কোথায় দেখলেন, মি. চৌধूরী? आমরা দুর্ভাগ্যের প্রতিমূর্তি হয়ে অসেছি আজ आপনার সাথে কথা বলতে।

পলকের জন্যে নড়েে উঠন আখতার চৌধূরীর চোখের পাপড়ি জ্েোড়া। পরক্ষণেই নির্ভেজাল কৌতূহল ফুটে উঠম তাঁর দুই চোথে। একটা সোফায় বসে পড়ে মুচকি হেসে বলনেন, আমি নির্বিরোধী মানুষ, দুর্ভাগ্যের শিকার কোন দিন হব বলে বিশ্ধাস হয় না আমার।'

শহীদ উত্তর দিল, 'নিরীহ এবং নির্বিরোধী মানুষরাই দूনিয়ায় চিরকাল দুর্ভাগ্যের শিকারে পরিণত হয়ে থাকে।'

চমৎকার! কথার পিঠে কথা সাজাবার অমন বিচহ্ষণতা বড় একটা দেখা যায় না, মি. শহীদ। তা দুর্ভাগ্য হোক বা সৌভাগ্য হোক, ব্যাপারটা कী, বলুন তো?’

শহীদ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আখতার চৌধুরীর দিকে। काমাল ও মি. সিম্পসনের চোথে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি।। চেয়ে আছে ওরা আখতার চৌধুরীর দিকে। আখতার চৌধুরীর চোথে-মুথে দুসিন্তার ছিটেফেোটাও নেই। হাসিতে উজ্জ্বল তাঁর মুঋ। শহীদ বলল, "অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া বেগম কি আপনার কোন ছবিতে চूক্তিবन্ধ?'
‘নিচয়। কেন বলুন তো?’
প্রশ্নবোধক চোথে তাকিয়ে রইলেন জাখতার চৌধুরী। শহীদ প্রশ্ন করল, ‘ক’টা ছবির জন্যে জूক্তি হয়েছে? অ্যাডভান্স করেছেন কত টাকা?’
'আমার আগামী চারটে ছবিরই নায়িকা সুরাইয়া। লাখ তিনেক টাকা অ্যাড্ভান্স করেছি সষ্ববত। সঠিক হিসেব খাতাপত্র না দেখে দেয়়া যাচ্ছে না। কিস্ত্র এসব কथা কেন্ন জানতে চাইছেন, তা তো বুঝলাম না?!

শহীদ হঠাৎ জানতে চাইল, 'সুরাইয়া নামে আর কোন যুবতীকে আপনি চেনেন, মি. চৌধুরী?

একট্র যেন চমকে উঠলেন আখতার চৌধুরী। কিন্ত্ উত্তর দিলেন শান্ত; স্বাভাবিক কণ্ঠেই, 'না, চিনি বলে মনে হয় না゙ ।'

শহীদ বমে উঠন, ঘन্টা দুয়েক আগে অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া বেগম এবং চার চাকর-বাকর আচंতায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছে। কিন্ত্র পরিষার বোঝা যাচ্ছে না, লাশটা মিস সুরাইয়ার কিনা। কেননা, 丬ুনী যুবতীর মুখ ফ্ষত-বিক্ষত করে রেখে গেছে। চেনবার কোন উপায় নেই।'

আখতার চৌুরুী বিহ্ল চোখে তাকিয়ে রইলেন শহীদের দিকে। কয়েক মূহূর্ড পর বলে উঠলেন, আমার সাথে ঠাঁটা করছেন না তো?’

মি. সিম্পসন বললেন, ঠাট্যা নয়। চাক্ষুষ দেখে আসছি আমরা।'
শহীদ মাथা ঝাঁকাল, "צুনীকে ज্ञেফতার করার জন্যে চিত্র-জগতের, অর্থাৎ মিস সুরাইয়ার পরিচিত সকন্নের সহযোগিতা কাম্য আমাদের। সকলকেই আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করব...।'

আথতার চৌধুরী বমে উঠল্েে, 'যথাসাধ্য সহযোগিতা পাবেন, মি. শহীদ, আমার কাছ থেকে। কিন্দু এখনও যে বিপ্বাস করতে পারছি না আমি! সুরাইয়া, সুরাইয়া নেই! কিন্তু ওর কোন শক্রু ছিল বলে তো মনে হয় না আমার! কে করল এমন নিষ্ঠ্র র কাজ!’

শহীদ প্রশ্ন করন, আমরা জানতে চাই, মিস সুরাইয়ার বাবা-মা বা আয্মীয়স্বজন কে কোথায় আছেন। এ সম্পর্কে কতট্রু জানেন আপনি?’
'সूর্রাইয়ার বাবা-মা? সুরাইয়ার বাবা-মা বেঁচে আছেন. বলে মনে হয় না। ও বলত, বাবা-মার কथा মনে পড়ে না কখনও। आত্মীয়-ম্বজন কেউ आছে কিনা বলতে পারছি না। অকমাত্র ঘনিষ্ঠতা ছিল ওর আবদুর রহমানের সাথে। রহমানই ওকে ঢাকা আনে পচিমবঙ থেকে। সুরাইয়া পশ্চিমবজের কোন একদল মিশনারীর সাথে ছিল। রহমান ওকে সক্xে করে ঢাকায় আনে। এর বেশি আমার কিছ্ জানা নেই।'
'সুরাইয়ার কোন শক্রু নেই বললেন। কিস্তু গত ছ'মাসে ওর আচ়রণে কোন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছেন কি কথনও?
'অস্ধাভাবিকতা? তা দ্যা, কিছূটা অস্বাভাবিক মনে হত বটে বেশ কিছूদিন থেকে। প্রতি সোমবার কোথায় যেন যেত ও। কোথায় যেত, ঠিক তা জানি না। বুধববার সকালে ফিরত সচরাচর। জিজ্ঞেস করলে এড়িয়ে যেত। উত্তর দিত না। অনেক চেষ্টা করেও কারণটা জানতে পারিনি আমি। তবে রহমানের সাথে কিছুদ্দিন থেকে বনিবনা হছ্ছিল না ওর

শহীদ শ্পষ্ট প্র'্ন কর্রল, 'রহমানকে সন্দেহ করা চনে কি?'
গভীরভাবে চিত্তা কর্লেন আখতার চৌধুরী। তারপর বললেন, 'সন্দেহ করা চলে কি চলে না, বলতে পারব না। রহমান আগে সুরূাইয়ার সাথ্থই বসবাস করত। বেশ কিছূদিন হল গোপীবাহে চলে গেছে সে। সুরাইয়া ওর্ন সাথে দেথা-সাক্ষাৎ খুব কमिख্যে. দিব্যেছিল।’
"কার্ণণা কি ছিল, জানেন निচ্য?’

 दिशूই ছিন नা সুরাইয়ার। এখन ওর পাণি-্ঘহণের জন্যে অনেক রথী-মহারথী जा্रो।

শझীদ বলল, ‘রহমানের ঠিকানাটা দিতে পারেন?’
निक्য।:


 করবেন না। जাপনার জনমস্शান কোथায? ঢাকায় आপনি কবে অসেছেন? বিদেশে

 ঢাকায় রসেমি পে বছহ।

স্বাজাবিক ঝ<্ঠে উত্তর দিলেন আথতার নৌ্য়ী। जারপর নিজেই অকটা প্রশ্ন
 জাপনি। কারণ বলতে आপত্তি आছে কি?'

শহীদ বলন, য়বতীর মৃত্দেহের মুथটাं চেনবার কোন উপায় নেই। অবশ্য মিস সুরাইয়ার বাড়িতেই যখন মাশ পাওয়া গেছে অধন ম্নতাবতই ধারণা হয়, লাশটট তারই। কিষ্ত অन্য কারও ঢো হতে পারে?'

आখতার ঢৌুরীী বললেন, 'ত হচে পারে, অবশ্য অটা অতি-কক্পनা বলে মনে

 তাহলেও বে নিহত হয়েছে তার নাম. সুরাইয়া বেগম হতে বাধ্য।
'কেন?'



 जाপनाइ।

 দেখচে চাই জiমি সেই পাষ্ধেক।


চোখাচোখি হর্যে গেন ওর। ইপ্গিত করল শহীদ। ইপ্গিতের ভাষা কামাল কি বুঝল কেবল সে-ই জানে। না দাঁড়িয়ে ক্রম থেকে বের হয়ে গেল সে। শহীদ্ষ আখতার চৌধুরীকে বলল, 'মিস সুরাইয়া মোট ক’জন ভ্দ্রলোকের ছবিতে চূক্তিবদ্ধ ইয়েছিন? নাম-ঠিকানাওুো দিতে পারেন?’
'आমি বনছি, निখে নিন आপনি!’
আখতার চৌধুরী নাম-ঠিকানা বলে যেতে লাগলেন। শহীদ লিখে বিদায় নিল। মিনিট দশেক সময় লাগল সবগুলো লেখা হতে। বিদায় নিয়ে বের হয়ে এল শহীদ ও মি. সিম্পসন।

আখতার চৌধুরী দরজা বন্ধ করে. দিতেই মি. সিম্পসন কৌতূহনী স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কোথায়.পাঠানে কামানকে, শহীদ?’’

বাড়ির বাইরে এসে পড়েছে ওরা তখন। কামাল বসে রয়েছে জীপের ভিতরে। শহীদ ও মি. সিম্পসন জীপপ গিয়ে বসলেন। শহীদ কামালকে জিজ্ঞেস করল, 'কিরে, কিছ্ম দেখলি?'

কামাল. निরাশ গলায় জবাব দিল, 'নাं রে।'
মি. সিম্পসন কৌতূহল দমন করতে না পেরে বলে উঠলেন, ‘ব্যাপারটা কি?’
শহীদ বলল, 'কামাল দেখেছিল আখতার চৌধুরীকে বারবার ল্যাট্রিনে যেতে। তাই সন্দেহ হয়েছিন আমার, কেননা আখতার চৌধুরীকে অসুস্থ বলে তো মনে হল না দেত্ে। তাহলে কেন অন্তত ছ'বার ল্যািনেে গিয়েছিলেন উনি?’

শহীদকে চিন্তিত দেখাল। কামাল জীপ থেকে নেমে পড়ে বলল, 'তোরা এথন কোথায় যাবি?'

শহীদ বলল, রহমানের সঙ্গে কথা বলা দরকার সবচেয়ে আগে। ওथানেই याद।'

কামাল বলল, 'চল, आমিও যাব। আমার বন্ধুর ভেসপাটা নিয়ে আসি। তোরা একট্র অপেক্ষা কর।'

দ্রুত পদক্ষপে চনে গেম কামাল ওর বক্কুর বাড়ির দিকে। খানিক পর দেখা গেন, কামান মাঝ রাস্তা দিয়ে ভেসপা চালিয়ে বাতাস কেটে এগিয়ে আসছে তীর বেগে। জীপটা টার্ট দিমেন মি. সিম্পসন'।

ধানর্মধ্তি ছাড়িয়ে নিউমার্কেটের কাছে চলে অসেছিন জীপ। इঠাৎ একটা ছूটন্ত গাড়ির ড্রাইजिং সিটে ব্সা ভ্দ্রলোকের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠন শহীদ। গাড়িটা ধানমতির দিকে চলে গেল দ্রুত। অবাক হয়ে পিছন ফিরে গাড়িটা नেখল শহীদ। মি. সিম্পসন মিররের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'কামালকে দেখা যাচ্ছে না কেন? আমাদের পিছনেই তো ছিল অকট্র আগে!’

শহীদ বলল"; 'কামাল ওসমান গানিকে অনুসরণ করার জন্যে ভেসপা घুরিয়ে निয়েছে অকটু আগে। ভ্র্রলোক অদ্ড় ছদ্মরেশে কোথায় যেন যাচ্शেন।
‘্ক্ষ্য করিনি চো আমি!’
শহীদ বলম, ‘দোষ আপনার নয়। মাथায় হ্যাট, চোখে সান-গ্মাস পরার ফমে সহজে চেনার্র কথা নয়। আমার চোখে ধরা পড়ে গেছেন। কামামও ঠিক চিনেছে।'
'ছদ্মবেশে কোথায় যাচ্ছেন ভ্দ্রলোক?'
শহীদ ক্েোন উত্তর দিল না। একট্র পর বমল, আমরা এদিকির কাজঔলো সের্রে নিই, ওদিকে কি হয় কার্মাল দেখুক।'

## দুই

গোপীবাগ। ফিফথ লেনে বাড়ি আবদুর রইহমানের। ছোটখটো একতলা বাড়ি। ঠिকাना মিলিয়ে জীপ থেকে বাড়িটার সামনে নামলেন মি. সিম্পসন। শহীদ আগে নেমেছে।

গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ওরা দেখল, গেট বন্ধ ভিতর থেকে। কলিংবেল টিপলেন মি. সিম্পসন, কিন্থূ বাড়ির ভিতর থেকে সাড়াশব্ম পাওয়া গেল না কারও। সময় বয়ে যাচ্ছে। বারবার কলিংবেল টিপলেন মি. সিম্পসন। কোন শক্দ নেই বাড়ির ভিতরে।

অধৈर्य হয়ে উঠে শহীদ বলল, 'গৌ টপকে ভিতরে দুক়তে হবে, মি. সিম্পসন। মনে হচ্ছে, বিপদ ঘটছে কোন।’

বাড়ির পাচিল টপকে ভিত্রে নামলं ওরা। বারান্দায় উঠে এদিক-ওদিক তাকান। একটা ঘরের দরজ্জা ঠেলা দিতেই খুলে গেল। কেউ নেই ভিতরে। মি. সিপ্পসন ঠেলা দিলেন আর একটা ঘরের দরজায়। খুলে গেল সেটাও। ড্রইংক্রুম অটা। কিম্ঠ কেউ নেই। এ্গিয়ে চলল ওরা। কয়েকটা কামরা ছাড়িয়ে অসে দাঁড়িয়ে পড়ল শহীদ। মি. সিম্পসन ওর পাশে অসে দাঁড়ালেন। শহীদ সামনের ঘরের দরজাটা দেখিত়ে বলল, ‘এটা ভিত্র থেক্কে বঞ্ধ। ধাाা দিলাম, কিন্ত্ কোন সাড়া নেই। মনে হচ্ছে, ভাঙতে হবে। কোন করা দরকার থানায়, শক্ত-সমর্থ লোক দরকার।'

চলে গেলেন মি. সিস্পসন ফোন করতে। বারান্দার উপর পায়চারি কর্র বেড়াডে उব্রু করज़ শহীদ। চোখ তুলে এদিক-ওদিক দেথছে ও। আবদूর রহমানের ঘরেরুপ্র আরও দুটো ঘর দেখা যাচ্ছে। সেণুলোর দরজা-জানালাও বঞ্ধ, তবে বাইরে থেকে। বাঁ দিকে বাথক্রম। ঘরের ভিতর থেকেই বাথক্দমে যাবার দরজা, অनूমান করল শरीम।

মি. সিম্পসন 'দ্রুত ফিরে. এলেন ফোন করে। শহীদকে জানালেন', 'পনের মিনিটের মধ্যে অসে পড়বে ওরা।'

শহীদ উত্তর না দিয়ে পায়চারি করে বৌড়াত লাগল। মিনিট পাঁচেক পর শহীদ রহমানের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল়। मौরজাটার দিকে তাকিয়ে দেখল
২ কুয়াশা-২৫

ও। তারপর অটৈর্य স্বরে মি. সিম্পসনকে বলল, ‘চেষ্টা করে দেখলে হয়, দু’জনের ধাকায় ভেঙে যেতে পারে দরজাটা।'

পিছিয়ে এল শহীদ। মি. সিম্পসনও দাঁড়ানেন ওর পাশে। শহীদ মুখ খুনन, ‘এক...দুই...তিন।'

দু’জন প্রচণবেগে দৌড়ে গিয়ে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল বন্ধ দরজার গায়ে। ভাঙন না তবू। কেবল শব্দ হু ভাঙার। শহীদ বলল, 'হবে, আার একটটা ধাকা লাগবে।'

পিছিয়ে এসে আগের মত আবার দূ'জন মিলে মারুল ধাক্কা। কজা খুলে ফাঁক रয়ে গেল দরজার পাল্মা দূটো। 丹ীরে মীরে ছুকল শহীদ ঘরের ভিতর।

ঘরের মাঝখানে একটা খাট। খাটটর উপর পাশ-ফেরা অবস্থায় পা অটিয়ে ৩য়ে আছে অকজন যুবক। নিঃসাড়। নিখুত্ডাবে দ্রিখগ্ডিত যুবকের গলা। দূর থেকে দেখে মনে হয়, কিছूই হয়নি, য়বক ঘুমাত্ছে।

রক্তে একাকার হয়ে গেছে বিছানার চাদর। গলাটা দ্বিथখিত হয়েছে অনেক আগে। রক্ত জমে গেছে। যুবকের হাত দুটটো আকড়ে়ে ধরে আছে বিছানার অকটা বালিশ। বালিশের একপাশে অকটা ধারাল ক্ষুর।

शুঁট্টিয়ে ฆুঁটিয়ে লাশটা দেখন শহীদ। যুবকের বাঁ হাতের্ন.আঙ্ভূনে একটা আংঢ় দেখল ও.। আংটিতে দুটো ক্যাপিটাল নেটার-A. R.

नাশের কাছ থেকে সরে এসে घরের চারদিকে নজর বূলিয়ি নিল শহীদ। বাথক্রমের দরজা খোলা । ঘরের অকটিমাত্র জানালাও খোলা। মি. সিম্পসন বিমূঘ়ত্তা


শহীদ টেবিলের উপর থেকে রকটা দাড়ি কামাবার কেস তুলে নিয়ে দেখছিল মনোযোগ দিয়ে। ধারাল ফ্ুুরা এই न!ড়़ কামাবার কেস থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে বুঝতে পারল ও। টেবিলের উপরে ফিলিপ্স্ কোম্পানির ইলেকটিক
 মি. সিম্পসনের দিকে। সিম্পসন आবার অধৈর্य কণ্ঠে বনে উঠলেন, ‘নিশ্চয় आप्षহত্যা, শহীদ! খूন করে এ घর থেকে পালাবে কেমন করে খুনী? জানালা খোলা ছিন বটে একটা, কিন্ত্র গ্রিল-সিট্টেম নেই। এ আয্মহত্যা না হয়েই যায় না। ‘সে-রকম ধারণাই হয় বটে।’
মি. সিপ্পসন উত্তেজিতভাবে বলে উঠনেন্, ‘ধারণা বলছ কেন? নিসিত করে বলা যায়, এটা আষ্মহত্যা ছাড়া আর কিছ্ম নয়। মিস সূরাইয়ার সাথে সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিন না আবদুর রহমানের, এ কथা জেরার স্ময় সকলেই স্থীকার করেছেন। एয়ত মিস সুরাইয়া পৃর্বওয়াদা মোত়াবেক বিंয়ে করতে চাননি আবদूর রহমানকে। বিষ্ধসঘাতকতার সাজা দেবার জন্যেই মিস সুরাইয়াকে হত্যা করেছে সে।'

শহীদ নির্ভেজাল' কৌতহহলী চো়ে চাকিয়ে বজে উঠল, ‘কিন্ত্র মিস সুরাইয়ার

চাকর-বাকর কি দোষ করেছিল, বলুন দেখি?’
চাকর-বাকররা সাক্ষী দেবে সন্দেহ করেই ঠাণা মাথায়। সবগুলোকে খত্ম করে দিতে হয়েছে ওকে। তখন ওর মধ্যে অনুশোচনা জন্মায়নি, আয্মহত্যার কথা ভাবেনি তখনও। বাড়িতে ফিরে অনুশোচ্মার জৃালা সইতে না পপরে আঅ্যহত্যা করে প্রায়শিত্ত করেছে সে। লক্ষ্য করেছ শহীদ, মিস সুরাইয়াকে যে অন্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে সে অंন্ত্র পাওয়া যায়নি তার বাড়িতে। কারণটা কি? রহমান যেটা সাথে করে নিয়ে অসেছিন_সেটা দিয়েই আ丬্মহত্যা করেছে ও। ঐ দেখ, ধারাল ক্ষুটা।'

শহীদ বলে উঠল, 'মিস সুরাইয়া বেগমের বাড়ির চাকর-বাকরগুলোকে খুনী হত্যা করেছে এই জন্যে যে, খুনীকে তারা চিনত। কিন্তু খুনী আবদুর রহমান নয় । 'কেন??
‘কেননা, যে দাড়ি কামাবার বাব্স থেকে ক্ষুরট্ নেয়া হয়েছে সেটা আবদুর রহমানের নয়। আবদুর রহমানের ইলেকটিক রেজার রয়েছে। খুনী বা খুনীরা ভয়ানক একটা ষড়যন্ত্র করে ব্যাপারটাকে সাজাতে চেষ্ঠা করেছে যেভাবে আপনি ভাবছেন সেভ়াবেই। মিস সুরাইয়াকে যঁদি আবদুর রহমান খুন করেই থাকে গারান ক্কুরটা দিয়ে, সেটাকে সে. কষ্ট করে বয়ে বাড়িতে আনল কেন? তখন তো তার আ丬্মহত্যার ইচ্ছা ছিল না। রিভলভারূ ফেনে সে সামান্য একটা ফ্মেরের মায়ায় পড়ে গেল, বলতে চান? নাহ্, আমার কোন সন্দেই নেই, য়ে আবদুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে।'

মি. সিম্পসন কঠিন প্রশ্নবাণটি ছাড়লেন এবার, তাহলে খুনী পালাল কোন্ পথে? বাতাসে মিলিয়ে গেছে, তুমি বলতে চাও?'

চিন্তিতভাবে মি. সিম্পসন্নের দিকে তাকাল শইীদ। পরমুহূর্তে কি যেন ভাবতে ভাবতে বলन, ‘বাতাসে. মিলিয়ে যাবে কেন? খूनी পালিয়েছে বাথক্রম দিয়ে।'

কিন্ত্র মি. সিম্পসন অধীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, না, বাইরে থেকে আগেই দেখেছি আমি, বাথর্রমের আর কোন দরজা জানানা নেই।’

শহীদ পলকের মধ্যে চরমভাবে উত্তেজিতত হয়ে উঠল। চমকে উতেছে সে মি. সিম্পসন্রে কথা ৃনে। বাথ্দমের খোলা দরজার দিকে দৃষ্টি ফেলেই ফিসফিস করে চাপা কণ্ঠে বলে উঠল ও, 'সাবধান মি. সিম্পসন! খুনী তাহলে বাথরূমেই नুকিয়ে আছে!'

দু'জনেই বিদ্যুৎবেগে হাত চুকিয়ে দিল প্যান্টের পকেটে। রিভলंভারটা ‘বের করে ফেনেছিল শহীদ। কিন্ত্ পরমূহূর্তে চিৎকার করে উঠল ও, ৮য়ে পড্রন!

বিদ্যুৎবেগে ডাইড দিল শহীদ। ছিটকে সরে পড়লেন মি. সিম্পসন বিপদ় টের পেয়ে।

রোল একটা বস্তু অর্সে পড়ল মেঝেতে খোলা বাথক্রমের দরজার আড়াল কুয়াশা-২৫

থেকে। কিছূ বুঝে ওঠার আগেই কর্ণ বিদারী শদ্দ হল একটা। বোমা ফাটার্র বিকট শব্দ.। কেঁপপ উঠল মি. সিম্পসনের সারা. পৃথ্ৈিবী। ধোয়া, বার্পুদের গঙ্ধ…তারপর আর কিছ্ মনে নেই তাঁর।

কামান ভেসপা নিয়ে ধূসর-রঙয়ের একটা ফোক্সওয়াগেনকে ফজো করছিল। ফোক্সওয়ারগনের চালকের মাথায় হাট দেখে, চোথে রজিন সানগ্গাস দেখে এবং হচ্রে গ্রাভস দেখে কামাল প্রথমে চমকে উঠে ভেবেছিল-- লোকটা কক্কান!

কিন্ত্র মনোযোগ দিয়ে দেখার সুযোগ পেল - খানিকক্ষণ পরেই। ফোক্সওয়াগেনটা গিয়ে থামন ধানমળিস্থ মি.: সারওয়ারের বাড়ির সামনে। ছদ্মবেশী চালক নামলেন গাড়ি থেকে। কামাল না থেমে নির্বিকার্লাবে গাড়ির পাশ দিয়ে সামনের রাষ্তা ধরে ছূটে গেল। পাশ দিতয় যাবার সময় ছম্রবেশী ভর্র্রোককে চিনড়ে পারল ও। কन्काল বলে সন্দেহ হল. না। ওসমান গनि ছপ্মবেশে মি. সারওয়ারের বাড়ি এসেছেন। এ ব্যাপারে কামালের আর কোন সন্দেহ রইম না। কিন্তু ওসমান গনিই বা ছম্মবেশে কেন? উদ্দেশ্য কি তাঁর। তবে কি কদ্कাল রহস্যের সাথে এরা জড়িত? नाকি দুজনের মধ্যে একজন সোলায়মান চৌধুরী?

সামান্য কিচ্দূূর গিত্যেই ভেসপা ঘুরিয়ে মি. সারওয়ারের বাড়ি CRকে নিব্রাপদ দূরত্ব বজায় রেথ্থে অপেক্ষা করতে নাগল ఆ*। তীক্ষ দৃষ্টিতে তাক্যিয়ে রইল ও মি. সারওয়ারের বাড়ির দিকে।

প্রায় দশ মিনিট পর হোলা চালিয়ে একজন ইংরেজ মি. সারওয়ার্নের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। চমকে উঠল্ কামাল। ইংরেজটা হেন্টিংস বা বব নয় তো? তা यদি হয়, তাহলে সোলায়মান চৌধুরীর সাথে এসব ব্যাপারের সম্পর্ক না থেকেই যায় না। ইংরেজটার হাতে অকটা অ্যার্টাটী-কেস দেখা গেল। গেট পেরিয়ে ভিতরে फূকে গেল সে। আবার বের হয়ে এল দৃ'মিনিটের মধ্যেই। কামাল আপর্য হয়ে গেল। অ্যাটাচী-কেসট়া এখন আর দেখা यাচ্ছে না লোকটার হাডে।

হোधা চালিিয়ে বেসিক থ্থেকে এসেছিল় সেদ্রিকেই চনে গেল ইংরেজটা। এরপর দশ মিনিট কেটে เগেল। দশ মিনিট পর বাড়িটা থেকে কের হুলেন মি. সারওয়ার এবং ওসমান গ্গনি। সারওয়ারের হাতে অ্যাটাচী-কেসটা দেখা যাচ্ছে। ওসমান গ়িনর দাঁড় করানো গাড়িতে চড়ে বসলেন দু’জন। ড্রাইতিং সিটে বসলেন মি. সারওয়ার।। অ্যাটাটী-কেসটা তাঁর কোলে। গাড়ির মুখ ঘুরে গেল। কামাল নিজের ड্েেপায় চড়ে বসেছে ইতিমধ্যে। অনুসরণ করবে ও ফোব্সওয়াগেনটাকে।

তীব্র বেগে ছুটে চলেছে ফোক্সওয়াগেন মিরপুর রোড ধরে। মোড় নিল টেকনিক্যাল ক্কুলের সামনে। সিধে এগিক়ে চলল তীব্র বেগে অক নম্বর মোহাজের কলোনীর দিকে। দূরত্ব বজায় রেথে পিছনে লেগে রইল কামাল। এক নম্বর ক্টোনী! বাঁ়়ে রেথে মোড় নিল ফোক্সওয়াগেনটা। খান্িকটা গিয়ে বিরাট এক রোড-

आইল্যাণ্রে কাছে মোড় নিল আবার। ণগিয়ে চলম গাড়ি কলোনীর পাশ দিয়ে। মিরপুর চিড়িঁয়াখানার দিকে এগোচ্ছে ফোক্সওয়াগেনটা।

চিড়িয়াখানা রোডটার অবস্থা খুবই খারাপ। এবড়োথেবড়ো পথ দিয়ে ঝাঁকানি খেতে থেত্রে দ্রুত' এগিয়ে uাত্ছে গাড়ি। রাস্তার দু’পাশে ঘন বন। বনের মাঝ দিয়ে কোথাও কোথাও অপ্রশত্ত পথ। যে-কোন মুহৃর্তে চোখের আড়ালে অদাশ্য হয়ে যেতে পারে: ফোক্সওয়াগেন। কিন্ত্র সিধে চিড়িয়াখানাতেই গিয়ে থামল সেটা। প্পক্ষীর খঁচাগুলোর বা পাশে দাড়াল গাড়ি। কামাল দূরের একটা কাঁঠাল গাছের আড়ালে দাঁড় করাল ভেসপা। গাড়ি থেকে নামলেন মি. সারওয়ার এবং ওসমান গনি। চোথে চোথে তাকিয়ে কি যেন কथা হয়ে গেল ওঁদের মধ্যে। অ্যাটাটীকেসটা মি. সারওয়ারের হাতে দেখা যাচ্ছে। খাঁচাগুলোর পাশ দিয়ে পুবদিকক হাটতে खর্রু করলেন দু'জন। এদিক-ওদিক তাকালেন। চট্ করে এ্রকটা গাছের আড়ালে আয্মগোপন করল কামাল। ছাঁটতে ছাটতে ভালুকের খাঁচার সামনে গিত্যে माँড়ালেন ওঁরা দু'জন। কামাল ভেস়পা রেখে এগিয়ে जল খানিকটা। দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে आাু-পিছू ডান-বাঁ ভাল করে জরিপ করে নিলেন তীক্ব্ চোখে। তারপর আরও কিছ্ছ্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর ফিরে এলেন গাড়ির কাছে। ওঁদের এই आচরণের কোন কারণই থूঁজে পেল না কামাল̣। গাड়িয় চড়লেন ওরা। কামাল বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইল দূর থেকে গাড়িটার দিকে। ঈ্টট निল ফোক্সওয়াগেন। এসৈছিল দক্ষিণদিক থেকে কিন্ত্র সেদিকে না গিr... পশ্চিমদিকে চলতে তব্রু করল গাড়িট়া। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কামাল।

গাড়িটা যথন প্রায় আড়াইশ'-তিনশ' গজ দূরেে চলে গেছে তথন হঠাং থড করে একটা প্রশ্ন খোঁচা মারল কামালের ম়গজে। গাড়ি নিয়ে ওঁরা ওদিকে যাচ্ছেন ক্কে? চিড়িয়াখানা থেকে গাড়ি বের করার কোন রাস্তা 'তো ওদিকে নেই!

ছুট দিল কামাল। ছাঁপাতে হাঁাততে দাঁড় করানো ভেসপার কসছে অসে পড়ন ও। স্টার্ট দিয়েই চড়ে বসল সেটায়। দূরে তাকিয়ে দেখল ঘন জদলের দিকে অদৃশ্য
 অদৃশ্য হয়ে গেছে ফোক্সওয়াগেন।

ধুলোর ঝড় উড়িয়ে এগিয়ে চলেছে কামালের ভেস্সপা। ফোব্সওয়ারেন यেদিকে অদৃশ্য হক়্ে গেছে সেদিকে তীক্ষ্ন নজর রেখেছে ও। কিত্ত দেখা যাচ্ছে ন: গাড়িটাকে। যथাস্থানে পৌছে,নেমে পড়ল কামাল। ভেসপার অঞ্জিন বন্ধ করে ৃ• পাতন ও। কোন শব্দ শোনা यাচ্ছে না। অর্থাৎ হয় গাড়িটার এঞ্জিন বন্দ করে রীহা হয়েছে নয়ত গাড়িটা বহুদূরে চলে গেছে। চলে গেছে বলে বিশ্বাস হল না কামালের। ভেসপাটাকে অক জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাখল। তারপর জঈলের डিতর
 মাঝে মাঝেই এমন ঘন সন্নিবেশিতভাবে গাছাপালা দেখা যায় যে, ত্য়গাটাকক

জঈল ভিন্ন আর কিছ্ বলা যায় না।
মিনিট পাঁচেক ধরে একই জায়গায় চক্কর মারতে লাগল কামাল। গোলক－ ষাঁধার মত ব্যাপার। কোথা থেকে কোথায় পৌছেছে বোঝা দায়। অবশেশে মরিয়া হয়ে সামনের দিকে এগিচ়ে চলন কামাল। বেশিদূর নয়，মাত্র শ’খানেক গজ যেতেই আনন্দে চকচক করে উঠন ওর চোথ দুটো। একটা বড়সড় বোপের আড়ালে দেখা যাচ্ছে ধৃসর রংহ়ের সেই ফোক্সওয়াগেনট।

চলার গতি মন্থর করল কামাল। গাড়ির ভিতরে কেউ বসে আছে কিনা，বোঝা মুশকিন। পা টিপে টিপে ィগোতে লাগল ও। উত্তেজনায় কপালে ঘাম ফুটে ঊঠছে। আরও একটू এগোতে ও বুঝতে পারল，গাড়িতে কেউ নেই। তাহলে গাড়ি এখানে লুকিয়ে রেথে ওরা গেন কোথায়？প্রশ্ন জাগল বিস্মিত कামালের মনে। গাड़িটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল ও। কান পাতল হ্ঠাৎ। কোথায় যেন fকরকম একটা শক্দ হচ্ছে। বেশ দূরে বল়ে अনুমান হচ্ছে। কিন্ত্র ঠিক কোন্দিক ！．থকে আসंছে শব্দটা তা বুঝতে পারল না কামাল। অনুমানের উপর নির্ডর করে এ্ডিয়ে গেল ও একদিকে। মিনিট তিনেক ধরে হেঁটে কোন লাভই হল না। যথাস্থন্রে ফিরে এল ও আবার। আর একদিক ধরে এগোল অনেকটা। কিন্ত্র এবারও শক্দের উৎস খুজজে পাওয়া গেলল না। ইতিমধ্যে আধঘন্টা বা পৌনে অক ঘंন্টা হয়ে গগছে মি．সারওয়ার এবং ওসমান গনি চোখের আড়াল হয়েছে কামালের শ শ্দটা আবার কান পেতে অনল ও। তারপর অন্য আর একদিক ধরে দ্রুত এగগাতে লাগল। মিনিট পাঁচেক জংলী－পথ．ধরে হাঁটার পর চিড়িয়াখানার ल্শেষ সীমানার কাছাকাছি এসে পড়ল কামাল। শব্দটা অতি নিকটে，শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। কৌতূহলে দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় হন কামালের। সতর্ক পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে 厅। সামনেই একটা ব্রোপ।

প্রাপটার কাহে গিয়ে প্পৗছুতেই চমকে উঠল কামাল। শব্দটা থথমে গেল পরমুহূর্তেই। সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অবিশ্ধাসে বিক্কারিত হয়ে উঠল ওর চোথ। একি！এ বে হত্যার ষড়यন্ত্র

মি．সারওয়ারের হাতে＇একটা কোদাল দেখা যাচ্ছে＂। ऊতক্ষণ，ধরে তিনি প্রাণপণণ মাটি কাটছিলেন।＇মাটি কাটছিলেন＇না বনে বলা উচিত，কবর থুঁড়ছিলেন ওসমান গনির।

শিউরে উঠল কামাল। মি．সারওয়ার কপালের ঘাম মুছছেন কাঁপা হাতে। তাঁর পায়ের সামনে নিঃসাড় পড়ে রয়েছে ছদ্মবেশী ওসমান গনির লাশ। দূর থেকে দেথেই কামাল অনুমান করল়，শেষ নিশ্ধাস ত্যাগ করেছেন ওসমান গনি। 《ূঁকে পড়লেন মি．সারওয়ার। ওসমান গনির লাশটা টেনে টেনে কবরের ভিতরে নামিয়ে দিলেন। তারপর অ্যাটাচী－কেসটা ফেনে দিলেন কবরের তিতরে। দ্রুত হাতে ককাদাল দিয়ে মাটি ফেলে ভরে ফেলতে ত্রু করলেন বিরাট গর্তট। চোথের

সামনে এমন নৃশংস কা দেখে শিউরে উঠল কামাল।
দেখডে দেখডে কবরে মাটি চাপা দেয়া শেষ করলেন মি. সারওয়ার। চঞ্চল, ভীত, উত্তেজিত দেখাচ্ছে চাঁকে। এক মুহूर्ড দেরি করলেন না তিনি। চারদিক ভাল করে একবার দেখে নিলেন। তারপর কোদালটা তুলে কাছের একটা গাছে কোপ মেরে দু'জায়গায় ছাল তুলে ফেললেন। সষ্ভবত একটা চিহ্ রেথে যাবার জন্যেই করলেন এটা। হনহন করে হেঁটে আসতে লাগলেন রবার মি: সারওয়ার। চোখেযুথে আতক্ক নিয়ে সিধে কামালের দিকেই অগিয়ে আসছেন। ঝোপের আড়ালে গাঢাকা দিল কামাল। এখন কিছू করবে না ও। শহীদকে সব কথা জানানো দরকার সর্বপ্রথম। ওর পরামর্শ না নিয়ে এই জটিল রহস্যের জট ছাড়ানো মুশকিল।

কামালকে দেখতে পেলেন না, হনহন করে হেঁটে যেতে লাগলেন মি. সারওয়ার। সিধে চনেছছন তিনি রেথে আসা ফোক্সওয়াগেনের দিকে। মি. সারওয়ার অদৃশ্য হয়ে যেতেই কামাল ওসমান গনির কবরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। को যেন ভাবন ও গভীরভাব্। তারপর জায়গাটা চিনে রাথ্বার জন্যে খूँঢिए়ে ฆুঁটিয়ে দেখে নিল চারদিক। দেখা হয়ে যেতে দ্রুত পায়ে হাঁটা ত্রু করল ও।

জभनের বাইরে বের হয়ে এসে কামাল মি. সারওয়ার বা তাঁর ফোক্সওয়াণেনটাকে দেখতে পেল না আর। ঢলে গেছে লোকটা নিজের কাজ সেরে। डেসসপায় ট্টার্ট দিল কামাল। চিড়িয়াখানার অফিচার-ইন-চার্জের অফিসক্রমের সামনে এসে নামল ও। পরিচয় বিনিময়ের পর ফোন করার অনুমতি দিলেন অফিসার। শझীদের বাড়িতেই ফোন কররল ও। কিন্ত্র উত্তর দিল না কেউ-ই। বারবার ডায়াল করেও কোন ফল হল না। রিং হচ্ছে ঠিকই কিন্ত্র অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলঁছে না কেউ। কারণ কি? ভাবল কামাল-শझীम না इয় নেই, কিন্ত্র মহ্য়া বৌদি, লীনা, ইসলাম চাচা, গফুর-এরা কোথায় গেছে বাড়ি ছেড়ে! তবে কি কোন অপ্বাভাবিক অঘটন ঘটেছে!

মনট়ী নিদার্रণণ আশঙ্কায় ভরে উঠল কামালের। অফিসাবকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভেসপায় এসে চড়ন ও।

বিদ্যুৎবেগে ছুট্রিয়ে দিল ভেসপাটা শহরের দিকে।
মিরপুর রোডের উপর দিয়ে ছূটছে কামালের ডেসপা। হাত দেখাল টাফিক। কিন্ত্র গ্রাহ্য করল না কামাল। বুকের ভিতর কে যেন ঘন ঘন হাতূড়ি পিটছে ওর মহ্হয়া বৌদি, লীনা, ইসলাম চাচা ঢ়বং গফুরের জন্যে, কেন কে জানে, বড় আশক্কা হচ্ছে তার। শহীদের বাড়ি না থাকার একটা কারণ আছে, কিন্ত্ আর স়বাই বাড়ি খালি করে গেল কোথায়?

কামালের ডেসপাটাকে পাশ কাটিয়ে একটা ফিয়াট দ্রুতবেগে চলে গেল মিরপুরের দিকে। কামাল এখন নিউ মার্কেটের কাছে পৌছে গেছে। ফিয়াটের দিকে তাকিয়েও দেথেনি ও। গভীর দুস্চিন্তায় বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। কিন্ত্র ফিয়াটের

দিকে চোষ মেলে তাকালে লাডই হত ওর। গাড়িটার ব্যাক-সিটে দুটো মানুষের দেছ পড়ে রয়েছে দেখতে' পেল ও। দু'জনেরই গা ঢেকে দেয়া হয়েছে সাদা সিক্কের চাদর দিত়ে।। গাড়ির চালক একজন ইংরেজ। লাল শার্ট তার পরনে। তার পাশেই শহরের কুখ্যাত ওুা ণুল খ゙।। সিক্কের চাদরের নিচের মানুষ দুটোর দেহ আর কারও নয়-একটা মহ্যার, অপরটা লীনার!

তিন
সেই অন্ধকার থাকতে প্রাতঃভ্রমণে বের হয়েছিল শহীী। দেখতে দেখতে ফিরে আসার সময় পার হয়ে গেল। আরও ঘন্টাখানেক পর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল মহ্যা । কোনদিন তো সূর্य ওঠার পরে বাইরে থাকে না শझীদ্! আজ এত দেরি হচ্ছে কেন? গফুরকে পাঠাল মহুয়া। গফুর সম্তাব্য সব জায়গা থেক্ক ঘুরে এল ব্যর্থ হয়ে। শহীদের কোন খবর পায়নি সে। দুঃসংবাদই বলতে হবে। এমন তো কোনদিন হয় না। প্বখরকে দ্বিতীয় কাপ চা দেবার সময় খবরঢ়া জানাল মহহয়া। চিন্তিত হয়ে পড়ছ্লন ইসলাম সাহেব। ব্যস্ত-সমস্তুাবে ফোন করলেন থানায়। থানা থেকে কেউ কিছू বলতে পারন না! মহ্য়া ফোন করুল মি. সিম্পসনের. অফিসে। কিন্ত্র পাওয়া গেল না মি. সিম্পসনকে। দুষ্চিন্তার কালো ছায়া ফুটে উঠল বাড়ির সকনের মৃখে। কোন খবর না জানিয়ে গেল কোথায় শহীদ? কামালকে ফোন করা হন। কিন্ত্ आশচর্য, পাওয়া গেন না কামালকেও। তবে কি মি. সিম্পসন, শহীদ আর কামাল হঠাৎ কোন জর্রুরী কাজে আটকা পড়ে 'গেছে? কিন্ত্র প্রবোধ মানল না ’কারও মন। বেলা বার্ণটার দিকে বেরিয়ে পড়লেন ইসল়াম সাহেব ছেলের থোজো গফুর কাঁদকাঁদ মুথে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল বাড়ির গেটের কাছছ। মহ্য়া আর লীনা ঘরবার করে বেড়াতে লাগল পাং* মৃখে। কেউ কাউকে কিছ্দ না বললেও সকলের মনেই আশক্কা জাগছিন…কক্কাল কোন ভয়াবহু বিপদের মুথে ঠেলে দেয়নি তো শহীদ্রে।

বেলা দৌড়াটার সময় ৩কন্নে মুখে ফিরে এলেন ইসলাম সাহেব। রাস্তায় রাস্তায় घूরে বেড়ির়েছেন তিনি। মিনিট দশেক বিশ্রাম নেবার পর থানায় গিয়ে খবর নের্যার জন্যে ক্যাবার বের হয়ে পড়লেন তিনি। পায়চারি করার ফ্যতাও এদিকে হারিয়ে ফেলেছে মহ্য়া। অমঙ্গল আশঙ্কায় কালো হয়ে গেছে ত্রার মুখ। ড্রইংক্রমে नीनাকে নিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাক্যিয়ে বসে আছে সে। খানিক পরপরই नीনা ফোন করছে কামালকে। কিন্ত্র কামালের কোন পাত্তা নেই।

গফুর গণ্টীরমূথে দঁড়িয়ে ছিন বাড়ির সামনে। দাদামনির खোঁজে পৃথিবী চষে. ফেনার অদম্য ইচ্ছায় ছ্টে বেরিশ্যে পড়তে চাইছিল সে। কিন্ত্ দিদিমণিদেরকে একা রেথে বড়ি ছেড়ে যাওয়াটা উচিত্ নয় বুঝতে পেরেই বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে।

বেলা एথন দুটো। অধীর অপপক্ষায় অনড় দাঁড়িয়ে আছে গফুর। ইসলাম সাহেব ফিরে आসেননি এখনও। লী'না আবার্ ডায়াল করছে কামানের নাম্নারে। মহ্য়া বসে আছে, গালে হাত দিয়ে.। এমন সময় একটা গাড়ি এসে থামন। শব্দটা ৩নতে পেল না নীনা বা মহ্যা। কেন না গাড়িটা থেমেছে বাড়ির কাছ থেকে সামান্য. দৃরে।

গফুর আশায়. আশায় তাকিয়ে. ছিিল গাড়িটার দিকে। দু'জন লোক নামল ধীরে ধীরে। আচর্য, লোক দু'জন তার দিকেই অগিয়ে আসছে হাসিমুখে। দ'জনের মধ্যে একজন ইংরেজ। দ্বিতীয়জনও বাঙালী নয়, পাঞাবী। গফুরের দিকে তাকিয়ে হাসছে ওরা। এগিয়ে আসছে।

বেশ একটু অবাকই হয়ে পড়ল গফুর। লোক দুটো তার সামনে অসে দাঁড়াল। ইংরেজটটা হাত বাড়িয়ে দিল গফুরের দিকে হাসিতে মুখ ভরিয়ে! করমর্দন জীবনে কারও সাথে করেনি* গফুর। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাতটা অবশ্য বাড়িয়ে দিল সে। ইংরেজের পরে মোটা পাঞাবীটার সাথেও করমর্দন করতে হল। পাঞ্জাবীটা হাসিতে লুটিয়ে পড়ছে হাতের রকটা মাঝারী আকারের বাব্স দেখিয়ে বলম, 'মি. শহীদ ইয়ে বাকসা ভেজ দিয়ে হ্যায়। শহীদ সাহাবের মিসেসকে হামি এটা দিতে চাই। সম丹া, দোস্ত?’

গফুর आগ্থহাতিশয্যে জানতে চাইল, ‘কি আছে ওতে, সাহেব?’
'র্রুপিয়া আছে, র্রুপিয়া। শহীদ সাহাবের খত ভি আছে।'
গফুর যুঝতে না, পেরে জিজ্ঞেস করল, 'খত কি?’
'খত় বুঝে না? খত, ইয়ানে লেটার, ইয়ানে চিট্ঠি।'
‘দাদামণির চিঠি আছে! দাদামণি কোথায়? কই, দিন দেথি আমাকে বাক্সটা?’
পাজাবী বাख্সটা গফুরকে না দিয়ে ইংরেজকে দিল রাiv:ত। বলল, "তোমকে হামি এটা দিতে পারি না, দোস্ত। শহীদ সাহাবের বিবিকে দিতে হোবে।
‘তাহলে চলুন আমার সাথে?’
'চোলো, দোস্ত।’
ঘুরে দাঁড়াল গফুর। বাড়ির ভিতরে ছুকল সে লম্বা লম্বা পা ফেনে।'পাআাবীটাও গফুরের পিছ্ পিছ্ দুকে পড়ল বাড়ির ভিতরে। ইংরেজটাও ছুকল, তবে সে একটু পিছনেন রয়ে গেল। গফুর পিছন ফিরে তাকান না একরারও। ফনে, আকস্মিক হামলা সম্পর্কে পৃর্বাহ্েে কিছুই বুঝতে পারল না ৫ পাজাবীটা হঠাৎ পিছন থেকে খপ্ করে চেপে ধরল গফুরেরে গলাটা সাঁড়াশির মত। প্রচণ শক্তি লোকটার দুই হাতে। টूँ শব্দট করার সুযোগও পেল না গফুর। পাজাবীটা নিঃশব্দে প্ᅮচণ শক্তিতে চেপে ধরে রেখেছে তার গলা। হাত-পা ছোড়ার ক্ষ্তাট্রকুও সাথে সাথে লোপ পপল তার। জ্ঞা হারাল সে রক মিনিটেই। পরমূহৃর্তে আনহীন দেহটা পাঁজাকোলা করে তূলে নিয়ে বারান্দার উপর উঠে এল̣ পাজ্জাবীট।। বাথক্রমের দরজা খোলা

দে飞ে দুকে পড়ল গফুরকক নিয়ে। আষ মিনিট পর বেরিয়ে এল সে অচেতন দেইটা বাথটাবে তইর়ে রেখে।

ইংরেজট। বাড়িতে দুকে দাঁড়িয়ে ছিম একই জায়গায়। পাজাবীটা তাকে সাথে নিয়ে বাড়ির গেটের কাছে ফিরে গেল আবার। সেখান থেকে কলিংবেল টিপল সে। বেলের শব্দ ৩নে মহ্যা ও লীনা উঁদ্জিগ্ন মুখে বারান্দায় অসে দাঁড়াঁ। ওদেরকে দেখে মৃদू-মหুর হাসিতে মুখ ভরিয়ে বাড়ির ভিতরে ছুকন লোক দ্র'জন। বাক্সটা এথন আবার পাজাবীটার হাতে। নীনা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'গফুরটা গেল কোথায??'

মহহয়া বলল, ‘আশপাশেই কোথাও আছে হয়ত। কোথাও গেলে বলে যেত। এরা কারা বল তো?’

পাজাবী আর ইংরেজটা হাসতে হাসতে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। নুর্য় পড়ে সালাম করন পাঞ্জাবীটা মহহয়াকক; মহ্য়া জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চান आাপনাব্যা?

পাঞাবীট বির্গলিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল., আপ্ তো শহীদ সাহাবের মিসেস?’’ "乡্যা, কেন?"
'শহীদ সাহাব বহুত বড়া এক ডাকুকে পাকড়াও করেছেন্। বাড়ি ফিরতে তার দের হোবে। এই বাক্সটা হামকো দিল আপনার কাছে পৌছা দেনেকে লিয়ে। অতে। বহ্ত টাকা ভি আছে, চিট্ঠি ভি আছে একঠো!’

মহৃয়া थুঁটিয়ে ฆูঁটিয়ে দ্রেখল লোক দু'জনকে। তারপর বলন, কই দেখি?’
বাক্সট়া এগিয়ে দিল পাঞ্জাবীট। মহহয়া টিপ-তানা টেনে খূলতে যেতেই পাজ্জাবীটা বনে উঠল, 'নেহি, বিবিসাব, নেহি! ইধার নেহি, घর মে যাকে এটা খুলবার এন্তেজাম কর্পুন। বহুত रुপপিয়া আशে কিনা!’

মহ্য়া কোন কথা না বলে বাক্সটা নিয়ে ড্রইংর্রম্মের দিকে চলল। পাজাবীটা পিছন থেকে বনে উঠল, র্রুপিয়া ওণে হামাকে একঠো চিটিঠি লিখে দিবেন।'

লোক দ'জনকে দেখে কেমন যেন সন্দেহ হয়েছে মহুয়ার। নিস্চয় কোন বদ মতলব आছে ওંদের। ড্রইংকূমে ছুকে দরজা বল্ধ করে দেবে কিনা ভাবল একবার। নীনার পরামর্শে দরজা বন্ধ না করে অন্য একটা দরজা দিয়ে বেডক্রমে গিয়ে বসল ওর্গা। বাঝ্সট বিছানার উপর রেখে থোলার চেষ্টা করনল মহ্হয়া। ঋূঁকে পড়ল লীনাও ভিতরে কি আছে দেখার জন্যে।

বাক্সের ডালাটা খোলামার্রই একটা অদ্ডুত জিনিস দেখল মহ্য়া। বাক্সের ভিতরে একটা কৌটে। কৌটৌটা তূলোর উপর রাখা। বাক্সের ডালা খোলার সাথে সাথে স্বয়ং্ক্রিয়ভাবে খুলে গেল কৌটোর মুখটা। পলকের মধ্যে অআাচ্য ব্যাপারটা ঘটতে ওর্পু করল। কৌটোটা খ্ু পলকের জন্যে দেখতে পেল ওরা। পরমুহূর্তে সেই কৌটোর ভিতর থেকে অদ্জুত এক প্রকার মিষ্টি গক্ধযুক্ত ধ্ধায়া

বেরিয়ে প্রবেশ করল নাকে। মন্য়া হতবাক হয়ে গিয়ে মুখ সiর়য়ে তাকাবার চেষ্টা করল नীनाর দিকে। কিন্ত্র মাথাটা তূলতে পারল না ও। সলল ঈড়ল বিছানার উপর জ্ঞান হারিয়ে। মহহয়ার জ্ঞানহীন দেইটার উপর নুঠিi়ে পড়ল नीনার জ্ঞানহীন দেহ।

মিনিটঘানেক পরই ইংরেজ আর পাঞ্জাবীটা খুঁজতে খুঁজতে বেডব্ধমে অসে एুকল। নিঃশব্দে দু জন তুলে. নিল মহহয়া আর লীনার অচেতন দেহ দুটো।

নির্জন বাড়ি থেকে বের হয়ে নিজেদের ফিয়াটের পিছনের সিটে ৈইয়ে দিল ওরা মহয়া আর লীনাকে। সিক্কের একটা চাদর আগে থথকেই রাখা ছিল গাড়িতে। সেটা দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিন দু'জনের দেহ। বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলল গাড়িটা অঞ্ উদ্mেশ্য নিয়ে।

জ্ঞান ফিরে আসছে মহ্য়ার। বিকট চিৎকার করছে কে যেন কর্পণস্বরে। প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানছে কানের পর্দায় আর্তধ্ধনিটা। গলাটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু মাথাটা বড় ঝিমঝিম করছে ওর। হাত দুটো কপালে তোলার চেষ্টা করল মহ্থয়া। কিন্ত্ পারল না, কিসে যেন চেপে ধরে রেখেছে ওর হাতজোড়া।

چীরে ধীরে চোথ মেলে তাকালাল মহ্য়া। এদিক-ওদিক তাকাল। এ কি! চমকে উঠন মহ্যার অন্তরাত্মা। মাথার উপর খখানা আকাশ কেন? চারদিকে এমন গহন জগল এল কোথা থেকে!

পলকের মষ্যে সব মনে পড়ে গেল্ মহ্হয়ার। উঠে বসতে চেষ্টা করল ও ঝট্ করে, পারল না। অনুভব করল এতক্ষণে, হাত-পা বাঁষা ওর। घাসসের উপর তইয়ে রাখা হয়েছে ওকে। আর্ত চিৎকারটা পরিষ্ষার চিনতে পারা যাচ্ছে এখন। হাহাকার রব উঠল বুকের ডিতর। লীনার ভয়ার্ত চিৎকার!

घাড় বাঁকিয়ে ডান দিকে ঢাকাল মহ্য়া। অদূরেই ঘাসের উপর তয়ে হাত-পা ছোঁড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে হতভাগিনী লীনা। তারও হড়-পা বাঁধা। নীনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুই শয়তান। লাল-শার্ট পরা ইংরেজটা আর মোটা পাঞ্জাবীট। কুৎসিত জিঘাংসায় জ্লজ্বল করছে শয়তান দুটোর চোখগুলো। লীনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ইংরেজ ‘দমাশটা। পাজ্জাবীটা হি হি করে হাসছে।

ভয়াবহ দৃশ্যটা দেখে কান্না পেল মহুয়ার। দুচোথ বেয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ল তার। কোথায় শহীদ এখন? এই ভয়াবহ মুহূর্তে কেউ কি সাহায্য করবে না অসহায় দুই নারীকে!

নীরবে হাত়-পो ঘষতে লাগল মহহয়া সর্বশক্তি দিয়ে। বাঁধন ছেঁড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে ও। জ্ঞান এখন়ও ফেরের্নি, মনে করে বদমাশ দুটো তারদিকে খেয়াল দিচ্ছে না। बীनाর সর্বনাশ চোখ বুজে দেখতে পারবে না ও। যতক্ষগে দেহে প্রাণ আছে ত্ক্ষণ নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নিজেকে মুক্ত না করা

গেলে লীনাকে রক্ষা করা যাবে না।
হঠাৎ চমকে•উঠল মহয়া। नीনার চিৎকার হঠাৎ বক্ধ হয়ে.গেল। ঘাড় ফিরিয়ে মহ্য়া দেখল এক ভয়াবহ দৃশ্য! কোথা থেকে যেন একজন লোক इঠাৎ গসে হাজির হয়েছে চোখের স্রামনে। লোকটা কালো সুট পরা। হাতে গুাভস। চোখে সান-গ্থাস। মাথায় হ্যাট। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট হবে লোকটা। কিন্তু থুব রোগাপাত্ন।। গায়ে তেমন ক্মতা নেই। কখন যে আবির্ভাব ঘটেছে বুঝতে পারেনি মন্যয়া। কথন যে- ইংক্রেজ আর পাঞাবী বদমাশ দু'টো ঝাঁপিয়ে 'পড়েছে তার উপর তাও বুঝতে পারেনি ও। দেখতে 'দেখতে কাবু করে ফেলन শয়ততান দু’জন আগন্ত্রককে। পাঞ্জাবীট রহ্স্যময় আগন্ত্রেকের বাঁ হাতটা ধরে প্রচ়্ শক্তিঢে মোচড় দিতে তরু করেছে। ইংরেজটা আগন্ত্রকের অকটা পা ষরে টানছে সর্বশক্তি দিয়ে। ভয়াবহ দৃশ্য। একটা হাত আর একটা পা দেহ থেকে আলাদা হয়ে যাবে এভাবে টানাটানি করতে থাকলে। কিন্ত্র आগন্ত্রকের মুখের চেহারায় কোন কট্ঠের চিহ্ন নেই। ৪খ নির্বিকারভাবে তাকিয়ে আছে সে। হঠাৎ আলগা হয়ে গেল. একটটা হাত। পাঞাবীর হাতে অসে পড়ন আগন্ত্রকের দেহচ্যুত বাঁ হাতটা। কিন্ত্র আশর্য! রক্তের কোন চিহৃই দেখা গেল. না। আগন্ত্রের মুথেও ব্যথা-বেদনার কোনরকম প্রকাশ बেই।

ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল আবারু নীনা তীক্ষমস্বরে।
ইংরেজটা প্রচও ক্ষমতাধর। आগন্ত্রকের রকটা পা ধরে হেঁচকা টান প্যেরে ঘোরাতে লাগল সে নিজের চারদিকে। খানিকক্ষণ পরই আগন্তূকের পা’টা রয়ে গেল ই? রেরজটার হাতে। আগন্ত্রকের দেহটা ছুটে গিয়ে পড়ন ক়়্যেক গজ্র দূরে।

চোখবন্ধ করে অকনাগাড়ে চিৎকার করে চলেছিল নীনা । মহুয়াও ভয় পেয়ে
 তাকান মহহয়। ঘাড় ফিরিয়ে যা দেখল তা ভোজবাজির চেয়েও অজ্রুত!

খানিক পৃর্বের পরাজিত রহস্যময় আগন্ত্রেকের মতই হুবহ একই পোশাকে সজ্জিত একদল লোক ঘিরে ফেলেছে বদমাশ ইংরেজ আর পাজাবীটাকে। সং্থ্যায় প্রায় বারজন ওরা'i ধীরে ধীরে আক্রমণের ভঙ্গিতে এগিত্যে যাচ্ছে শয়তান দুটোর দিকে। अবিশ্ধাসে কন্ঠরোধ হয়ে এল মহ্য়ার। একি স্বপ্ল নেখছে সে! বাস্তুবে এ কি मझ্ভব!

উত্তেজনায় দম বন্ধ হবার যোগাড় মহহয়ার ! नীনারও সেই अবস্থা। রহস্যময় অলৌকিক লোকগুলোকে আলাদাভাবে চেনবার ককান উপায়ই নেই। প্রত্যেকেরই একই পোশাক। সকলেই সंমান লম্বা। গায়ের রঙঙও সকলের এক। ভাব-ভঙ্গৃও অভিন্ন। রহস্যময় বারজন মনুষ নয় ওরা, বারটা যন্ত যেন।

ইংরেজ আর পাঞাবী বদমাশ দুটোর অবস্গা কাহিন হয়ে পড়েছে। ঘিরে কেলেছে ওদেরকক চারদিক থেকে। চোখ-মৃখে ফুটে উঠেছে মৃত্যু-ভয়। করবার ফ্রে হারিয়ে অসহায় জানোয়ারের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে দু'জন

ঘামছে দরদর করে।
পলকের মৃষ্য আগন্ত্র বারজন ঝাঁপিয়ে পদ্র্ল বদমাশ দুটোর উপর；তীক্ষ্র आর্ত চিৎকার কানন দুকল মহ্থয়ার। জাপটে ধটে ফেলল রহস্যময় আগন্তूকরা বদমাশ দু’জনকে। ভিড়ের চাপে বদমাশ দুটৌর কি হাল হচ্ছে দেখতে পেল না মহয়া। একট্র পরেই ছড়ির্যে পড়ল রহস্যময় লোকগুল্যে। দু＇জন তধু রইল বদমাশ দু＂জ়নের কাছে। শ্য়তান দুটৌর হাত লোহার ডার প্পেচিয়ে বাঁধা হয়েছে। একটা！ গাছের কাছে নিয়ে গিয়ে বাধা খব্রু হল ওদেরকে। একজন রহস্যময় আগন্ত্রক মহ্যয়ার দিকে এগিয়ে আসহ্，আর একজন মীনার পাত্শ বসে পড়ে ধীর্স্থিরিভাবে খুলে দিচ্ছে তার হাত－পায়ের বাঁ্ন ।

অকারণেই শিউ়ররে উঠল ম়্যয়া। আগস্তুক ঢার পায়ের কাছে অসে বসল আস্তে আग্তে। অকস্মাৎ মনে পড়ে গেম ম巨্যার কক্কালের কথা। আতক়কে চোথ বন্ধ করে एেলন্ল ও। কেঁপে উঠল ওর সর্বশরীর ভয়ে।

## চার

হাত－বোমা ফাটার প্রচণ শব্দে টনে উঠেছিল্ যেন সমস্ত পৃথিবীটা। বোমা ফাটার আগেই মেঝেতে নম্বা হয়ে য়ে পড়েছিল শহীদ। বিস্ফिারণের সাথে সাথে ভীষণভাবে ঝাঁকূনি খেন ওর সর্বশরীর। কয়েক মুহূর্তের জজন্যে নিষ্রিয় হর়ে গেল ওর সব অনুডূতি এবং বোধ－শক্তি। চোখের পাতা বম্ধ। কানে ঢুকছে না কোন শব্দ। স্পর্শবোধও নষ্ঠ।＂সেই সমর্র কেউ যদি ওকে কেটে ট্ররো ট্রররো করতে ৩র্সু করড় ডবু টের পেছ না ও।

বাব্পুদের গক্ধে মাथার ভিতরটা घুরে উঠল। কয়েক মুহৃর্ত পরই স্বাভাবিক হয়ে आসতে লাগল শ্রবণ শক্তি। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল শহীদ অক সময়। সঙ্গে স⿰্㐄 জ্বালা করে উঠল চোখ দুটো। আবার বম্ধ করে ফেলতে হল চোখের পাতা। घরের ভিতরে রাশ রাশ ধোয়া। ঘরের কিছূই দেখা যাচ্ছে না।

মি．সিম্পসনকে নাম ধরে ডাকার কথাটা ভাবন শহীদ，কিন্ত্র রিক্ক নেয়া উচিত হরে না মনে করে ইচ্ছেটা দমন করল ও। বোমা নোর শয়তানটা ওত পেতে घরের ভিতরই কোথাও বসে আছে কি না কে জানে। সামান্য অকটু শব্দ কানে ঢুকলেই হয়ত আবার কিছু একটা করে রসবে শয়তানটা । তার কাছছ আাগ্নয়াস্ত্র থাকাটা বিচিত্র নয়।

निঃশক্দে উঠে বসার চেষ্টা করল শरীদ। চোখ না খুল্লেই পীরর ধীরে बেঝ্রের উপর বসল ও। পকেটে হাত দিয়ে ষধু একটা কলম পাधয়া গেম। কলমটাই ছ্রঁড়ে মারল শহীদ একদিকে। সিটধ দেয়ালে গিয়ে घা খেয়ে মেঝেতে ছিটকে পড়ন সেটা। পরিষ্কার শব্দ কান্ গেল শইীদের। কিন্ত্র आর ক্কান শক্দ কানে ঢুকল না।

শক্র তাহনে ওত পেতে বসে নেই। বোমা মেরেই ভেগে গেছে।
'মি. সিম্পসন্ল..!
ডেকেও মি. সিস্পসনের সাড়া পপল না শহীদ। ছ্যাৎ করে উঠল বুকটা। তবে কি আহত হয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন মি. সিম্পসন? চোখ মেলল শইীদ। সরে যাচ্ছে ধ্রায়া। কিন্ত্র এখনও ঘরের ভিতরটা দেখা যাচ্ছে না। হাত দিয়ে হাতড়াতে ওরু করল শহীদ। घরের অকেবারে এক কোণের দিকে হাতড়াতে হাতড়াত "ইীদের शাত মি. সিম্পসনের দেছের স্পর্শ পেল। পরীীকা করে শহীদ বুঝতে পারল জ্ঞান হারিয়েছেন মি. সিম্পসন। আघাত লেগেছে বাঁ দিককার কাঁঁধ। আর কোথাও আघাত লেগেছে কিনা বুঝতে পারল না ও।

সস়্য় নষ্ট না করে মি. সিম্পসনের অচেতন দেহট্ট কাঁটে তুেে নিয়ে মেবের উপর দাঁড়াল শহীদ। বাড়ির দিকে কয়েকজন লোকের উত্তেজ্জিত স্বর এগিঁয়ে आসছে, অনতে পেল শহীদ। ধোঁয়া বের হয়ে যাচ্ছে খোলা দরজা দিয়ে। আবছাভাবে দেখা য়াচ্ছে দরজাটা। ধীরে ধীরে পা ফেনে দরজার দিকে রগোল শझীम।

ধোয়াচ্ছ্ন ঘরের বাইরে বের হয়ে শহীদ দেখল, কয়েকজন পুলিস ছূটে आসছে বাড়ির উঠানের উপর দিয়ে। সবচেয়ে আগে একজন সাব-ইন্সপেট্টর। সাব-ইন্সপেট্টর শহীদকে দেথে চিনতে পারল মুহূর্তে। উত্তেজ্জিত কণ্ঠে প্রশ্ন করন সে, ‘‘কি, স্যার! आপনি!’

শহীদ দ্রুত কণ্ঠে বলन, মি. সিম্পসন আহত হয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন। আমি হাসপাতানে নিয়ে যাচ্ছি এैকে। ঘরের ভিতরে লাশ অছে একটা। মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা কর্পুন। দूটো রিভলভার আছে ঘরের মেঝেতে। বাড়িটায় পাহারা মোতায়েন করে হাসপাতালে চনে আসूন आপনি রিতনভার দूটো নিয়ে। কমিশনারকেও খবরটা জানাতে ভুলবেন না!'
‘ইয়েস, স্যার।’
শহীদ আর দাঁড়াল না। লম্বা পা ফেলে বাড়ির বাইরে এসে পড়ল ও। মি. সিম্পসনের জীপটা যथাস্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অচেতন দেহটা সিটে ৫ইয়ে দিয়ে লাফ মেরে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল শহীদ। স্টর্ট দিতেই রাস্তার ভিড় সরে গিয়ে পথ করে দিল। উ়ত্তেজিত জনতাকে দু’পালে রেথে ছুটিয়ে দিল শহীদ জীপটাকে।

মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের হোমরা-চোমরা ডাাক্তার়দের স্বল্পক্রণের প্রচেষ্কায় জ্ঞান ফিরে এল মি. সিস্পসনের। হাসি ফুটন শহীদের মুখে। শহীদের মুথের দি́কে মিটিমিটি চোথে তাকিত্যে মি. সিম্পসন বললেন, 'না হে, না। এত তাড়াতাড়ি অক্কা পাব না আমি। তোমাদের দোয়ায় আরও কয়েক কুড়ি বছর না বেঁচে পার পাচ্ছি না आমি।'

হেসে ফেনলেন উপস্থিত ডাক্তাররা। শহীদ দু’একটা বিষয়ে আলাপ সেরে

নিল। ভিতরে ভিতরে ছটফট্ করছে ওর মন। ভয়ক্কর শক্রুদল ওর বাড়িডেও হামলা চালাতে পারে, এই আশক্কায় ভীত হয়ে পড়েছে ও। ডাক্তাররা আপ্ধাস দিয়ে বলनেন, 'মি. সিম্পসনের আঘাত তেমন মারাষ্ফক নয়। একদিনের জন্যে ষরে রাথব আমরা ও‘কে হাসপাতানে।'

মি. সিম্পসন শহীদের চঞ্চলত়া বুঝতে পেরে বলনেন, 'xझীদ, তুমি অকবার বাড়ির খবরটা निয়ে এস না কেন?’

শহীদ চিন্তিতভাবে বললল, आপনাকে এখানে নিয়ে আসার পর বাড়িতে ফোন করেছিলাম, কোন সাড়া পেনাম না।
"বল कক?
উত্জেজনায় উঠ্ঠে বসতে চেষ্ঠা করলেন মি. সিম্পসন। নার্স ধরে ফেলল ওঁকে। আবার চেচচ্চিয়ে উঠলেন, ‘এখনও ডুমি আমার জন্যে এখানে সময় নষ্ঠ করছ, শহীদ! না, না! এ তুমি ভাল করনি, আমার জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্য অপেক্ষা করে ভুল করেছ তুমি।'

শহীদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাড়াহড়ো করে বিশেষ কোন লাভ নেই! यদি কিছ্দ অघটন घটেই থাকে তাহলে আগে বা পরে পৌছুনোর মধ্যে বিশেষ কিছू ত্রে যায় না। আপনার অবস্থার উন্নত না দেখে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আম্ছ, এথন আসি आমি।
‘কোন খবর থাকলে জানাতে ভুল না কিন্দ্,’’ উদ্মিগ্ন কধ্ঠে বললেন মি. সিম্পসন। মাথা नেড়ে বের হয়ে গেল শহীদ কেবিন থেকে।

দূর থেকেই বাড়িটাকে র্কমন যেন শোকাভিভূত নৌে অমঙ্গ আশকায় ঘ্যাৎ করে উঠল শহীদের বুক।

বেবিট্যাক্সি থেকে নেম্ম ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বাড়ির ভিতরে ছুকল ও চেচচাতে চেচচাতে, ‘গফুর! গফুর!! ..

তীরের মত ড্রইংক্রম থেকে বের হয়ে অলেন বৃদ্ধ ইসলাম সাহেব ।
'সর্বনাশ হয়ে গেছে, খোকা!’
‘বাবা! কি হয়েছে?’
শহীদ ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল ইসলাম সাহেবকে। পাল্ভুরবর্ণ ধারণ করেছে ইসলাম সাহেবের ম্খের চেহেরা। হতাশায়, আতক্কে মৃতপ্রায় হয়ে গেছেন তিনি। শহীদ ধরে ধরে ড্রইং<্রম নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল বাবাকে। তারপর ধীরে่ ধীরে বলল, উত্তেজিত হবেন না, বাবা। বিপদের সময় উত্তেজিত হলে কোনই লাভ' নেই। কি হয়েছে, ধীরে. পীরে বলার চেষ্া কব্পুন।

ইসলাম সাহেব সাথে সাথে অবক্রদ্ধ কান্নায় ভেজে পড়ে বললেন, 'কি হয়েছে ডা কি आর आমি জানি, খোকা! ডোর ফিরতে দেরি দেথে থানায় খবর নিতে গিশ্যেছিনাম আমি। ফিরেছ্ছি বেলা দুটোয়। দেখি, কেউ নেই বাড়িতে। বাড়ি খौখঁ

করহে। বৌমার ঘরে eখু একটা ছোী বাব্স পড়ে থাকতে দেখলাম।'
শহীদ घড়ি দেখল। বেলা তিনটে। বাবাকে প্রশ্ন করল, 'ঠিক ক’টার সময় বের হয়েছিলেন আপনি?’

তা তো মনে নেই! বারটা-সাড়ে বারটা হবে হয়ত।'
শহীদ কি যেন ভাবল। ত़ারপর বলল, "আমি বাক্সটা দেষে আসি। आপনি শান্ত হয়ে বসুন। চিত্তা করবেন নাঁ, চেষ্টা করলে ওদের খবর পাবই। काমাল এসেছিল?

নিরাশভাবে মাথা নেড়ে জানালেন ইসলাম সাহেব, না।।
শহীদ বসবার ঘর থেকে শোবার ঘরে এল। মেঝেতেই পড়ে আছে বাब্সটা। এ বাড়ির বাঝ্স"নয় এটা, দেখেই বুঝল শ্রহীদ। হাডে তূলে নিয়ে চমকে উঠল সে। বিষাক্ত গ্যাসের গক্ধ অসে ছুকল ওর নাকে। বাও্সের ভিতরে তুলোর উপর রাथা কৌটোটা দেথে সব পরিষ্ষার रয়ে গেল ওর কাছে। গ্যাস ভর্ডি কৌটোটা গরম थাকারই ক্থা। বাক্স যাতে উত্তপ্ত না হয়ে ওঠে তার জন্যে তুলোর ব্যবস্থা। কিস্ত্র কেউ यদি এটা নিয়ে এ বাড়িতে এসেই থাকে, তবু বেডর্ধমে এটা এল কিভাবে? শহীদ চিন্তা করে নিল খানিক। তারপর অনুমান করন রহস্যট। কেউ মহ্য়া আর নীনাকে দিয়েছিল বাক্সটা ভূল বুঝিয়ে। ওরা শোবার ঘরে অসে থুলেছিল বাক্সটা। সাথে সাথে গ্যাসের দরুন অচেতন হয়ে পড়েছিল ওরা। কিন্ত্র তারপর? অচেতন দেহ দুটো সরালো কে? শর্রুরা তাহলে অপেক্ষা করেছিল! অচেতন দেহ দুটো নিয়ে ভেগে গেছে। শত্রু তাহহলে একজন নয়, দু’জন বা আরও বেশি সংথ্যায় এসেছিল। কিন্ত্র এই ষড়ন্্ৈের কারণे?

नির্মম রেখা ফুটে উঠতে ชরু করুল শহীদের অবয়বে। আওনের শিখা ঠিকরে পড়ছে যেন দুই চোঁের দৃষ্টি থেকে। হাতের মুষ্টি শক্ত হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপপ ধীর পায়ে ফিরে এল ও ড্রইংক্রমে। এই অপকর্মের জন্যে সোনায়মান চৌধুরী দায়ী সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই শহীদের মনে। শহীদকে শাশ্তি দেবার জন্যে কাপুর্তষের মত দুর্বল মেয়েদের উপর জূলুম করতেও বাধ্ধনি শয়তানটার। চরম শাস্তি, দিতেই হবে শয়তানকে, প্রতিজ্ঞা করন শহীদ। কিত্তু সবচেয়ে আগে মহ্য়া, नीনা 'আর গফুরকে উদ্ধার কর়তে হবে।
‘কি করবি ঠিক করুলি, খোকা?’ ইসলাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন শহীদের দিকক তাকিত্যে।

শझীদ উত্তর .দেবার আগ卜ই শোনা গেল একটা কাতর গোঙানির শক্দ। শক্টটা


পাশের ঘরে গিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে হতবাক হয়ে গেল শহী। আবার শक্দ হলে চৌকির নিচেটা দেখার জন্যে 《ুঁকে পড়ল শহীদ। চমকে উঠল


গফুরের শারীরিক কোন কষ্ট হচ্ছে，বুঝতে পারল＂：ীীদ！চৌকিকা খাড়া করে তুলে দেয়ালের সাথে দাঁড় করিয়ে দিল ও। চোখ মেলে ঢ，সাল গফুর r मাদামণিকে ওর সামনে বসে থাকত্তে দেখে কাঁছকাঁদ হয়ে গেল ওর মুv। শझীদ উদ্বিগ্ন ‘গলায় জিজ্ঞে ক করল，＇কিরে，এমন হাল কে করল তোর？তোর দিদির্মণিরা কোথায়， জानिস？’

গফুর যা জানে সব বলল। সব ওনে কঠিন आাকার ধারণ করল শহীদের মুখাবয়ব। এমন সময় বাড়ির গেটে শোনা গেল গাড়ি থামার শব্দ। ब্রেক কষে ধরার ফলে তীক্ষু শব্দ হল। ঘর থেকে বের হয়ে রল শझীদ। টলতে টলতে গফুরও এল বারান্দায়। ছুটত্তে 巨ুটতে গেট অতিক্রম করে আসতে দেখা গেল কামালকে। দরদর করে ঘামছে ও। চোখ－মুখে উত্তেজনার চিহ্ । শহীদের কাছাকাছি রসে হঠাৎ যেন পাথরের মূর্তিতে পর্রিণত＇হল কামাল। বিশ্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইন ও শহীদের দিকে। শহীদের এমন কঠিন，এমন ভীতিকর，এমন অদ্রুত，গ্টীর চেহারা আর কখনও দেথেনি কামাল়। অমঙ্গল আশকায় দুলে উঠঁল ওর বুক। অস্জুট কণ্ঠে ও উচ্চারণ করন্，＇শহীদ！’

থমথমে কণ্ঠে শহীদ বলে উঠল，মহ্য়া আর লীনাকে সোলায়মান চৌধুর়ীর勺্াবাহিনী কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে，কামাল। মি．সিপ্পসন আর আমাকে আক্রমণ করেছিল ওরা রহমানের ঘরে। মি．সিম্পসন হাসপাতালে। তোর খবর कि？＇

রাগে থরথর করে কেঁপে উঠল কামাল শয়তান－পক্ষের দুঃসাহসের কথা কল্পননা করে। শझীদকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠন，শশহীদ，আমি অদ্রুত，ভীতিকৃ এক হত্যাকাষ দেখে এসেছি। আমার কি মনে হয় জানিস，সোলায়মান চৌধুরী আসলে মি．সারওয়ারই। সোলায়মান চৌধুরী ছম্মবেশে মি．সারওয়ার সেজে আছে।＇

जত দूঃچেও হেসে ফেনেন শহীদ। কামাল উত্তেজিতভাবে বলে উঠল，‘তুই হাসছিস，শহীদ！আমি＇নিজের চোথে দেথে এলাম，মিরপুর চিড়িয়াখানার এক ঝোপের মাঝে মি．সারওয়ার ওসমান গনিকে হত্যা করে মাটির নিচে পুঁতে রাখলেন！＇

ভূচ্প কৃঁচকে শझীদ বলে উঠন，‘বলিস কি！’
কামাল आদ্যোপান্ত খুলে বলল শহীদকে সব কথা। কামালের কথা শেষ হত্রই ড্রইংক্রমের ফোন বেজে উঠল। দু＇জনই 广ুকল ড্রইংরূমে। রিসিভার তুলে निল শহীদ। গভীর মনোযোগ দিয়ে ऊনল সে ফোনের অপর প্রান্তের বক্তার বক্তব্য। তারপর ‘যঁা，आমি আসছি এখুনি，’ বলে রেখে দিল শহীদ রিসিভার। ‘কামালের দিকে ফিরে ওকে চমকে দিয়ে বলে উঠল ও，＇ওসমান গনিকে মাটির निচে পेতে রেখেছে মি．সারওয়ার，जूই বললি না？কিन্তু স্বয়ং ওসমান গनि মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে ফোন করলেন। ৩্রুতর রকট্ট ব্যাপারে জবানবন্দি দ্দেবেন বলে पামাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।＇
'অসম্য!!' চিৎকার করে উঠল কামাল।
শহীদ বলল, "ঠिক আছে, সব সমস্যার্গ সমাধান হয়ে যাবে এখ্থি। আয় আমার্গ সাণে।'
'ইসলাম সাহ্থে এবং গফুরকে শাম্ত হয়ে অপেল্ষা করতে বলে বেরিত্যে পড়ল ওরা মিডফোর্ডের টদ্দেশে।

মিডফোর্ড হাসপাতালে ইমার্জেস্সি ওয়ার্ডের নির্দিষ কেবিনে ঢুকে বেশ একট্র অবাক হয়ে গেল শহীদ। কামালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার, বল তো?’'

নার্স ওদের পরিচয় নিয়ে কেবিনের দরজা शুলে দিয়েছে। কিন্ত্র কেবিনের অত্গুো ডাক্তারের মধ্যে একজনও মনোযোগ দিচ্ছে না ওদের দিকে। চিপচাপ অপেফ্মা করতে়ে লাগল শহীস ও কামাম। ডাক্তার্গরা শল্লা-পরামর্শ করছে, ছুটোছুটি কর্রছে নার্সরা। কেবিনের মাঝখানে রকটা বেড। বেডের পেশেন্ট নিশয় ওসমান গनि। কিন্ত্র ভিড়ের জন্যে দেখা যাত্ছে না ভ্দ্রলোককে।

পনের মিনিট পর ড. মোমিন শহীদের সামনে অসে দাড়়ালেন। ভ্র্রলোক শহীদের পৃর্ব-পরিহিত। শহীদ উদ্দিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, মি. গনির অবञ্থা কি थूব সিরিয়াস?’

ড. মোমিন বললেন, 'সিরিয়াস নয়, তবে ড্দ্রলোক ভয় পেয়েছেন বড়। आপনাকে ফোন্ কর্যার জন্যে ব্যু্গ হয়ে. উঠেছিলেন বলে ফোন এখানে আনার ব্যবস্থা করেছিলাম। ফোন কব্রলেন বটে আপনাকে, কিন্ত্র একট পরেই জ্ঞান হারালেন। আবার ফিরেছে জ্ঞান, কथা বলার অনুমতি ননা হয় দিচ্ছি, কিস্থু উनि ডয় পাব্ন প্ৰমন কোন কথা রলা চলবে না এখন। উত্তেজিতও যেন না হয়ে ఆঠেন।'
'শহীদ মাথা নেড্ডে বলন, 'ধन্যরাদ, ডষ্ঠর।'
কथাটা বলে শহীদ ওসমান গনির বেডের অক পাশে বসল ধীরে ধীরে। কামালও জগিয়ে এল। अবিশ্বাসে বড় বড় হহ়ে উঠঠেছে ওর চোখ জোড়া। এই ওসমান গनিকে মি. সারওয়ার মাটির নিচে প্রুঁতে রাখছেন, পরিষ্ার দেچে এসেছে কামাল। অথচ জলজ্যান্ত সেই ভদ্রলোকই এখন তয়ে রয়েছেন হাসপাতালের কেবিনে। কেমন করে এ স্ভব হল?

শহীীদ ওসমান গনির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কোন চিষ্তা নেই মি. গনি, आপনি যা জানেন সব বলুন, আমি ঢো অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবই।'

ওসমান গনি ফ্যাল্য়াল করে ঢাকিঢ়ে রইলেন খানিকফ্মণ শহীদের মুখের দিকে। কি যেন ভাবঢে চেষ্ঠা করুেন দুর্বলভাবে। তারপর কামালের্ন দিকে তাকালেন। চোখ বঙ্ধ করে. :ীীরে ধীরে বজে চলনেন, আমি এবং সাব্রওয়ার প্রায় বছর্রখানেক অাগে জ্রাপনাদের সাহায় চেয়েছিলাম। কোলকাতায় প্রায় দেড় বছর



 কোন হদিসই পেলাম না ঢার। ভাবলাম, শয়ঢঢনটা নিষয় ঢাকায় পালিয়ে গেছে। জামরাও आামাদ্র বিষয়-সস্পত্তি বিক্িি করে দিয়ে চলে এলাম ঢাকায়। आামি जনং সারওয়ার দু'জনেই ঢাকায় চিঅ-ব্যবসায় নামলাম। जবং এরফান মন্মিকের সभ্ধান পাবার জ়াশায় जাপনাদের শর্রণাপন্ন হলাম।

ऊসমা গनि প্রচ উত্তেজনাবোধ করছেন। কিন্ত বড় দূর্বল হয়ে পড়েছ্নে ড্দ্রোক। ফনে উত্তেজনা দমন করে রাখার প্রয়াস পাচ্ছেন প্রাণপণে। শझীদ ऊन্ময়তাবে ৫নছিল কथা৩লো। ওসমান গनি থামতেই প্রশ্ন করল ও, আাপনারা

 জামার বাড়িতে। রসেই দরজা-জানালা বক্গ করে দিন নিজের হাত্। তারপর

 आমাকে জানাল বটে, কিব্দ এরফান মল্লিক কোथায় আছে, কি অবস্शায় आাছ,
 কেমন যেন রহস্যময় হয়ে לঠন ওর গতিবিধি। आমাকে বারবার ఆ४ সাবধান করে দিত ও, কেউ যেন ঘুণাকর্রেও টের না পায় বে, জাযরা এর্লান মল্লিকের সঙ্ধান জानि।





'म. সান্য়ার কধালের, पাবিষারক!'
 সুরাইয়া-হত্যাকা সশ্পर্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়েহিহেন জাপনারা। তার जকঘन্া পরই সান্রఆয়ার आাসে আমার কাছছ। সে แামাকে হঠাৎ সব রহস্য
 มল্মিকের মেয্রে। তাকে কে হত্যা করেছে তা-ও সে জানে। হত্যাকারী এরকান মল্নিকেক মেয়েন্র ব্যাংक থেকে টাকা ঢুনে মেরে দেবার ব্যবস্থা করেছে। টাকা তোলার পরই হত্যা করা হয়েছে তকে। এখন সেই টাকার ভাগ-বাটটোয়ারা হবে কিত্তু आমাকে সে রকটা পয়সাও দেবে না ঠিক করেছে।



গেপ্ গির্যে জোরে জোরে লাথি মারে কয়েকবার। সাথে সাথে जকজন घরের্র डিতরে ঢোকে। হাট পরেছিন সে সারওয়ার্রে মতই। সারওয়ারের মতই হাতে গ্মাডস, ঢোথ রূিন চশমা দেখলাম পর্রেছে লোকটা। না না, লোক নয়- কহাল!




কামাল প্রদ্ধপালে জিজ্ঞে করে, 'তারপর?'
'তারপর, জ্ঞান ফেরার পর দেখছি, আমি’ হাসপাতালে। চাকর-বাকরেরো

 চिড়িয়াথানায় आপনি. যানनि?'
'মিরপুর চিড়িয়াখানায় ! মান?’'
শহীদ কামাनকে বাধা দিয়ে বলে উঠন, 'না, याननि মি. গनि। आসলে, এমन
 आসলে মি. সারওয়ার্রের সাথে যাকে দেখ্খেছিস তিনি মি. গनि নन-पूই মি. গनिক্রপী কঝ্ষালকে দেৃ্থেছিস। চল, এখ্নি অকবার ভেতে হবে মি. সারওয়ার্রের বাড়ি।


হাসপাতালের বাইর্নে বের হর্েে এল ওরা। পাড়িতে চেপ্প বসন দু'জন।
 जকটা কथा বनन, ‘এখन প্ৗীঢে यमि দেथि बে মি. সারওয়ার निशত হয়েছেন

'ত़র মानে?'
কামালের কथার উত্ত্র দিল না শহীদ।,গভীর চিত্তামগ্ম দেখাচ্ছে ওজ্ন।
 সারఆয়ারের , বাড়ির সামনে পুলিস, সাঃবাদিক জার জनতার পচচমিশাनो ভিড্।
 সার্য়ার কোथা থেকে⿵ ब্যে घुরে অসে গাড়ি নিয়ে. বাড়ির তিতরে প্রবেশ
 प্ছকেছে বুলেট। সাথে সাথে নিহত হুয়েছেন মি. সারওয়ার। ঋুনী পালিয়েছে অলি করেই।
 অडিমুণ্ে।



 शছচ থেকে?

মহ্হয়া আনन্দে, উত্তেজনায় কথা বলতে পারল না কয়েক মুহ্র্ত। শহীদ বুねতে পেরে বলল, সবাই ঘরে.চল, বিশ্রাম নিতে নিতে কথা ইবে।'

সকল্লে এসে বসল ঘরে। মহ্য়া কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে গেল সব ঘটনা। শেষে যোগ করল, আমাদের বাঁধন খूমে দিয়ে আঙ্রেল বাড়িয়ে লোকগুলো একটা দিক
 आমাদের সাথে, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইন। একট্ট দূরে এসে দেথি, রকটা কালো মরিস দাঁড়িয়ে আছে। ছুটে এসে চড়ে বসলাম দু’জন। ড্রাইভিং সিটে বস়লাম আমি। ঋড়ের বেগে চালিয়ে এই একট্ আগে ফিরলাম।'

শহীদ বলল, ’পাঞাবী আর ইংরেজ শয়তান দুটো তাহলে জঙলে বাঁধা অবস্থায় এখনও আছে? কিন্ত্ ডোমরা যে গাড়ি নিয়ে ূসসছ সেটা কই, দেখলাম না তো!

মহহয়া চোখ বড় বড় করে বলল, ‘সে-ও এক আশ্চর্য ব্যাপার। আমরা বাড়িতে ঢোকার অকমিনিট পরই খনতে পেলাম, গাড়িটা ট্টার্ট নিচ্ছে।'

গফুর বলে উঠল, "সাথ্থ সাথে ছুটে বাইরে গিয়ে দেখি, গাড়িটা চলতে ত্রু করেছে। ড্রাইভারটা আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল।’

শইীদ বললা, 'কক্কাল। ছিল গাড়ির বুটের ভিতরে লুকিয়ে ।'
কামাল বলল, 'শহীদ, শয়তানু দুটোকে ধরে আনতে হয় এবার।'
শহীদ উঠে দাড়়িয়ে বলन, 'হুা, চল। মিরপুর চিড়িয়াখানা তো ব্্সনগরের কাছেই। কবরস্থ কঙ্কাল आর টাকা-ভর্ডি অ্যাটাচী কেসটট উদ্ধার করার চেষ্টা করা যাবে। য়দিও আমার বিশ্ধাস, অন্তুত অ্যাটাচী কেসটা এতক্ষণে গায়েব করে ফেনেছে প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকটা।'

বেরিয়ে :পড়ল ওরা। সষ্ধার খানিক আগেই পৌছूল বক্সনগরে। নির্দিষ জায়গাটা খুঁজন্তে ত্ত' করুল প্রায় কুড়িজ়ন লোক। শহীদ- একগাড়ি আর্মড-ফোর্স সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল যাবার সময়।

পাজ্জাবী অ-জা-আর ইংরেজ বদমাশটাকে পাওয়া গেল গাছ্রে সাথে বাঁধ! অবস্থাতেই। পাঞ্জাবীটা ঢাকা শহরের কুখ্যাত গুঞা, শহীদ চিনে ফেল্ল
 করে থানায় পাঠিয়ে দিল শহীদ দুই শয়তানকেই। তারপর কামালের সাথে মিরপুর চিড়িয়াখানার উদ্দেশে রওয়ানা হল।

কিন্ত্, রক্ষেত্রেও শহীদের অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হল। নির্দিষ্ট জায়গায় গর্ত দেখা গেল বটে কিন্ত্র কক্কাল পাওয়া গেন না গর্তে। অ্যাটাটী কেসটারও কোন হুিস মিলল না-।
কুয়াশা-২৫

তিন-তিনটি দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। বৈচিত্যিহীন जবং ব্যর্থতার গ্লানিময় তিনটে দিন। পাজাবী ওधাট্ট অবশ্য या জানে স্বীকার করন সবাই। आসলে সে যা জানে তাত কোনই লাভ হার সষ্ভাবনা নেই। বেদম মার থেয়ে ঔধু বনল, ব্যেিন
 দেখা হয় তার ইংর্রজটার সাথে। ইংরেজটা ঢাকে পঁচিশ্য টাকা রোজ হিসেবে ভাড়া করে। যোগাযোগ করার কোন বিশেষ ঠিকানা ছিল না সেই জুয়ার আড্ডা ছাড়া। মিস সুরাইয়া হত্যাকাট্র কিছ্ই জানে না সে। রহমানের হত্যাকাও সम্পর্কেও অজ্ঞো প্রকাশ করেছে। শহীীদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছে, ইংরেজটার সাথে আর অন্য কোন ইংরেজকে কখনও দেখখেন সে। এই প্রশ্নের উত্তর না পোোই
 কোथায? হেস্টিংসের অনুপস্থিতিতে ভয়ানক উদিগ্ন হয়ে পড়़েছে শহীদ। শহরে आর কোন নতুন বিপত্তিও ঘটছে না ইদানী। পরিরেশটা কেমন ভেন থমথমে।

ববের মুখ থেকে কোন উপাত্যেই রকটি কথাও বের করা যায়নি। ॠটন্যা ইয়ার্ড থেকে প্রাঁ্ বর্ণনা जবং ফটো দেথে ঋষু জানা গেছে, বন্ৗীর নাম বব। সোলায়মান চৌধুরী কোথায় আছে, অই প্রশ্নের উত্তর পেলেও কাজ হত। কিত্ম শशীদ চরম নিষ্ধ্রুতার প্রমাণ দিয়েও মুষ র্থোনাতে পার্রেন শয়তানটার। সবরকম
 মूখ খুनবে না। आধ-মরা অবস্থায় পুলিंস-হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়া হয়োে তাকে। বাঁচ कि মরে ঠিক নেই। ওর কাছ থেকে কোন তথ্য পাওয়া যাবে না সে ব্যাপারে শशীम ও মি. সিস্পসন অকমত হতে বাধ্য হয়েছেন শেষ পর্যন্ত। এমन অপরাধী প্পথিীীত দু'টি আছে কিনা সন্দে । শহীদের মতে ক্র্যাত মাফিয়া দনেের সব সদসjই এই র্রক্ম আদর্শ বজায় ,রেখে মরে।, জান যায় যাবে, কিষ্টু কथা বনবে ना 1

নাটকীয় घটনা घটন পঞ্চম দিনে। টিপি থেকে এল রহস্যময় जকটা চিঠि।
 উত্তেজিত হয়ে উঠল শহীদ। সত্যি, চিঠिটা বে রহস্যময়, তাতে কোন সন্দেহ नেইঃ

সত্যান্রেী শহীদ খান,
পত্র পাঠমাত নিম্ন ঠিকানায় जাপনার అভাগমন घটলে आামার প্রাণ-র্রক্ষ পাবে বলে মনে করি আমি। বিশেষ কারণবশতত জামার সঠিক পরিচয় দিতে পারছি না आপনাকে চিঠিন মাধ্যমে। আমি চাই, পুলিস: घুণাক্রেও আামার সম্পকে কিছ্ না জানুক। সাক্ষাতে আপনার সাথে


কর্রবেন, এই আমার অনুরোধ। नিজের্র বাড়িতে প্রায় বন্দী অবস্থায় আছি आমি। রক্ত-জোভী শয়তানের দল ঘুর্যমর করছে রাতদিন বাড়ির আশপাশে। দেরি হলে আমার সর্বনাশ ঘটবে.।

রকটা অনুরোধ, আামার মেয়ে ইডেনে পড়ে। তিন নম্বর বিষ্ডিং, <্রম নম্বর-পাচ/তিন। দয়া করে ওকে সাথে করে নিয়ে এলে বাধিত হব। প্রীতি নেবেন। আমার ঠিকানাঃ টপ্গি, সোনা পাড়া, শাত্তি ভিলা।

ইতি<br>আপনার সাহায্যপ্রার্থী।

## পাঁচ

টগি। সোনা পাড়া।
রাত দশটা। ঘুটঘুটে অস্ধকার রাত।
একটা মোটর গাড়ি মোড় নিয়ে এগিয়ে আসছে অপ্রশত্ত মেটো পথ দিয়ে। সাইকেল নিয়ে জনৈক প্পথিক কর্দমাক্ত রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটার উজ্জূল হেডলাইট দুটো উজ্জ্জলতর হয়ে সামনে এগিয়ে আসছে। সাইকেল-আরোহী একটা পা মাটিতে রেখে তাকিয়ে আছে সেই দিকে। পরনে তার পুলিস কনস্টেবলের পোশাক। গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ন হাত দশেক দূরে।
'কि ब্যাপার?'
গাড়ির ড্রাইভার গলা বের করে জিজ্ঞেস করল কনস্টেবলটার দিকে তাকিয়ে। পরমূহুর্তে স্থির হয়ে গেল তার দৃষ্টি কনট্টেবলের পায়ের সামনে লম্ব হয়ে পড়ে থাকা একটা দশাসই মানুষের উপর। লাফ দিয়ে বের হফ্যে এল ড্রাইভার গাড়ির ভিতর থেকে। কনস্টেবনটা বিমূঢ় গলায় বলে উঠল, ‘একটূ আগে এভাবে দেথেছি আমি লোকটাকে পড়ে থাকড়ে। তারপরই গ্রড়ির জালোঁ দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

দম নিয়ে কনে'্টবলটা আবার বলল, "জাপনাদের গার্ডির হেডলাইটট একটু এদিকে ফেনলে ভাল করে দেখা যেত লোকটা মরে গেছে না বেঁচে আছে;'

ড্রাইভার দ্রুত গিয়ে গাড়িতে চড়ল। গাড়ির দিক পরিবর্তন করে নেমে পড়ল সে আবার। পিছনের সিট থথকে নামলেন এক ভদ্রলোক। কনস্টেবলটার কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনিও। নিঃসাড় পড়़ থাকা বিশাল দেহটার দিকে এক পলক তাকিয়েই বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে বনে উঠলেন তিনি, ‘একি! মি. রসूল বক্স এই হালে-ヤुড গড!

বিস্ময়াভিভূত ভ্দ্রলোকের বয়স পঞ্চাশোর্ধ। পপশায় উকিল। আতক্কে দিশেহারা দেখাচ্ছু ভ্দ্রেোককে। তাঁর জীবনে রমন দৃশ্য দেখার দুর্ডাগ্য কখনও
 কুয়াশা-২৫
 নিহত। তিনি কনস্টেবলের দিকে তাকিয়ে বলজেন, আপনি সষ্ষবত মি. রসুল বঞ্সকে চিনতেন। উনি প্রায়ই দু'জন কনস্টেবলের কথা আমাকে বলতেন। তাদেরই একজন আপনি নিশয়?’

কনস্টেবল বলল, "乡ঁা, মি. বও্সকে চিনি आমি। একদিন পর পর্রই তো ওঁর বাড়িতে যাই আমি ডিউটির সময়। आজও ঘন্টাখানেক আগে গিয়েছিলাম, কিন্ত্র বাড়ি-ঘর সব বন্ধদেখ্V ভাবলাম, উনি বাইরে কোথাও গেছেন। মি. বক্সের বিশেষ


মি. রসুল বক্স একজন সামান্য কনস্টেবলের সাৰ্লে গল্প্প করে সময় নষ্ট করতেন তা জানা ছিল না উকিল ভ্দ্রলোকের। একট্ট আঁ্ঠর্য বোধ কর্রলেন তিনি। ক্রস্টেবলটা ব্যস্তভাবে বলে উঠল आবার, আপনারা এখানে অপেক্ষা কব্রন, আমি থানায় গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি।'

উকিন সাহেব ভয় পেয়ে বলে উঠলেন, ‘কি'গ্ডু এই অপরিচিত জায়গায় নাশ নিয়ে অপেক্ষা করব কিভাবে আমরা! आমরা বরং ফিত্রে যাই।

কনস্টেবলটা যুক্তি দেথিত্যে বলল, ‘ফি্রে যাবেন কিভাবে, স্যার? সব্রু রাশ্তা, গাড়ি ঘোরাতে পারবেন না যে?’

উকিন সাহ্বে তার্র ড্রাইভার্নের দিকে'ডাকিয়ে বললেন, 'তুমি কি বল, সাবের?’

সাবের পা পা করে কনস্টেবলটার গা ঘেষে উকিল সাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। যাবার সময় কনস্টেবলটার সাইকেলের সাথ্ে ধাক্কা লেগে গেন তার। ভয় পেয়েছে বেচারা অন্ধকার রাতে লাশ দেখে। নির্রপপায় হয়ে বনে উঠল সে, ‘কি আর করা, আমাদেরকে অপ্কে করতে হবে তাহলে।'

आর কোন কথা না বনে কনস্টেবলটা প্যাডেজে চাপ দিয়ে সাইকেল চালাতে उর্নু করন। দেখতে দেখত্ত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

অনেকক্ষণ পর ড্রাইভার জিজ্ঞেস কররল কাঁপা কাঁপা গলায়, মি. বব্স কি মরে গেছেন, সাহেব?'
‘ঔ তো মনে হয়। নড়ছেন না তো অকট্রু।’’
'দেখলে হয় না র্কবার? হয়ত आহত হয়ৌ জ্ঞান হারিয়েছেন।'
উকিল সাহেব রাস্তার দু'পাশের গাড় অধ্ধকারময় জঙ্গের দিকে আড়চোথে তাকাচ্ছেন। ভয় লাগছে ভদ্রুলোকের। গাড়ির বা পাশে কি দেখলেন কে জানে, মনে হল্ল, একটা মানুষের কাঁ দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে। চমকে উढে দৃষ্টि ফिরিত়ে নিলেন তিনি। দ্বিতীয়বার আর্র তার্কাবার সাহস হল না সেদিকে তাঁ ।:

আরও অনেকটা সময় কেটে যাবার পর ড্রাইভার সাবের অস্বস্তিক্র নিস্তন্ধডা ভাঙার জন্যে বনে উঠল 'কনস্টেবলটা গেছে অনেকক্ষণ হয়় ‘গল।'

উকিম সাহেব উত্তর না দিয়ে গাড়ির দিকে এপির্যে গেলেন। হেড-লাইট দুটোর আলো কমে আসছে। जফ করে দিলেন তিনি লাইট দুটে। গা়় অক্ধকরে प్रবে গেল পরিবেশাটা সাথে সাথে। এবং বাতি নেভার সাথে সাথে সাবের বনে

'খুন!' চমকে উঠলেন উকিল সাহেব। নিস্ট্য भूন হয়েছেন মি. বক্স। লাশের গাফ্যে রক্ত দেখা গেছে आলোতে। হত্যাকারী বা হত্যাকারীরা তাহনে তো আশপালে কোথাও থাকতে পারে! ভয়ে ভয়ে পিছন দিকে তাকালেন তিনি। এবং সাথে সাথে একটা আর্তচিৎকার বের হন তার গলা থ্রেকে-‘কে‥?’

সাবের দ্রত হাতে হেে লাইটের সুইচ অন করন।
'কে, Мাপনি?'
চিৎকার . করে উঠলেন উকিন সাহেব আবার। অभ্গার থেকে দৃছ় পদক্ষেপে

 বিপদটা কি? গাৗড়ি খারাপ হয়ে গেছে বৈঝি?’

উকিন সাহেব জিঞ্ঞে কর্রেেন, ‘রকজন কনট্টেবনকে যেতে দেখেছেন आপনি সাইকেল চালিয়ে?'
‘কনট্টেবল? সাইকেল চালিয়ে? নন তো, কাউকক দেখিন ঢো জামি?’
উকিন সাহেব आচ্র্য হর্রে গেলেন। কনধ্টেবল কোন দিকে গেন তাহলে? घটনা যতট্টুকু জানেন তিনি তা বলা দরককা মনে করলেন আগঅ্যুকে। নিজ্রের পরিচ্য দিলেন, 'আামা নাম মাহমদদ হোেেন। উকিন।'

শशीদ বनल, आयि শহীम थान।'
মাহযুদ হোসেন বনে উঠলেন, ‘্রাইতেট ডিটেকেটিভ শহীদ খান? এদিকে দেখুন তো, মি. थান!'
 হোসেন। সরে গিট্যে দেখালেন শহীদকে লাশ্ট। শহীদ সামনে এগিয়ে এন্।




তাই নাকি! আমাকেও উनि खোনে ডেকে পার্র্য়িলেন ঘন্টা-দূত্যেক আগে। आপनि মি. বক্সকে চিনতেন? बাঁচানো গেন না মানে?'

ना, চিনতাম नা। তবে আজই ভদ্রলোকের ফটো দেখ্খছি এক জায়গায়।
 মাহমূদ फোসেন বললেন, '্যা।
 উঠ দাড়াল। বলল, "অनেক আগেই শেষ হয়ে গোড্ছেন!

অকস্মাৎ তীক্ষ কণ্ঠে চিৎকার কর্রে উঠল ড্রাইডারটা।
＇ণকি！রুক্ত এল কোখেকে！＇
দেখা গেল ড্রাইডারের শার্টে রক্তের দাগ। আবার ভীত গলায় ককিয়ে উঠন সে，＇লাশের ধারেকাছেও যাইনি অমি，রক্ত কোথেকে এল আমার শার্টে？＇

ভয়ে কাঁদকাঁদ হয়ে গেছে লোকটার মমখ। শহীদ ভুহু ক্রंচকে বলে উঠল，


শझীদ গ包水 ভাবে বলে উঠল，ভান কথা। দেথি आামি।＇
দেখতে দেখতে শহীদ মন্ত্য্য করল，‘তোমার প্যান্টেও দেখ রক্ত লেগেছে। কোন কিছ্র সাথে হোচট খেয়েছিলে বা ধাকা লেলেছিল কিছूর সাথে？’
＇ना！＇
শহীদ বিরক্ত হয়ে বলে উঠ্ঠন，তাহলে তোমার প্যান্টে সাইকেলের চাকার দাগ কেন্？＂কাদার দাগটা ডো সাইকেলের চাকার সাথে প্যান্টের ছোয়া লাগার ফলেই দেখা দিয়েছে？’

মাহমুদ হোসেন বলে উঠলেন，＂ছাঁা，হ্যা，কনস্টেবলের সাইকেলের সাত্থ ওর একবার ধাক্কা লেগেছিল বটে। ওর মনে নেই।＇

মাহমুদ হোসেনের দিকে ফিরে শহীদ বলল，আপনি ওকে থানায় পৌছে দিয়ে ফিরে যান। কাল সকালে দেখা করব আমি। রাতটা হাজতে কাটাতেই হবে ওকে।＇

অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির যে চিঠিটা আজ সকালে পেয়েছিল শহীদ সেটা যে आসলে এরফান মল্মিকের সে সন্দেহ প্রথমেই করেছিল সে। চিঠিতে লেখা ছিল ভদ্রলোকের মেয়ের নাম মিস সুরাইয়া বেগম। শহীদ পরিষ্কার বুঝতে পারল রহস্যাটা। এরফান মল্মিকের মেয়ের নামও তাহলে সুরাইয়া বেগম। মেয়েেকে সাথে निয়ে যাবার কथা লিখ্খেলেন ভদ্রলোক। শহীদ বৃねল，অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া বেগমেরে বাড়িতে চাকর－বাকরের সাথে যে যৃবতী নিহত হয়েছে সে এরফান মন্মিকের মেয়ে মিস সুরাইয়া বেগমই। অপরাধী সোলায়মান চৌধুরীর মেয়ে মিস সুরাইয়া বেগম নয় । তবু ইডেন গার্লস কলেলের হোস্টেলে গেল শহীদ। সন্দেহটা সত্য বলে প্রমাণিত হল। গত পাচচ দিন হল সুরাইয়া হোস্টেলে ফেরেনি। কোন থবরও দিয়ে যায়নি সে। থানাতে ডায়েরী করুানো হয়নি，কারণ সুরাইয়া প্রায়ই অরকম না বলে বাড়ি চলে যেত। যাই হোক，সুরাইয়ার বাক্স－পেটরা ঘেটে জনৈক প্রৌঢ় ভ্দ্রলোকের ফটো পেল শহীদ। এ‘ং একটা চচক বই। ফটোটা অসুস্থ ওসমান গনিকে দেখাতে তিনি এরফান মল্মিকিকে চিনতে পারলেন। আর কোন সন্দেহ রইল না শহীদির। এরপর ও সুরাইয়ার বাক্স থেকে পাওয়া চেক বইয়ের নম্বর নিয়ে গেন ব্যাক্কে। দেখা গেল，একজন ইংরেজ একটা আড়াই লাখ্খ টাকার বেয়ারার－চেক ভাডিয়ে টাক্শ নিয়ে গেছে পাঁচ দিন আগে। অর্থাৎ যেদিন নিহত

হয়েছে মিস সুরাইয়া সেইদিন।
শহীদেন্ন কাছে आর কোন রহস্য রইল না। অতি সহজ কেস। দৈনিক পত্রিকাকুলোয় প্রতিদিন बই বীভৎস হত্যাকাত্রের খুঁটিনাটি তথ্য বের হত্ছে। আঠককরা পর্যন্ত পরিষার বুঝতে পারছেন, সোলায়মান চৌধুরীই এই হত্যাকাও পরিচালনা করছে। এখন সোলায়মান চৌধুরীকে খুঁজে বের করাই এ্রকমাত্র সমস্যা। এমন ছোট অথচ অসামান্য সমস্যায় এর আগে কখনও পড়েনি শহীদ। কে যে সোলায়মান চৌধুরী তা নিষচয় করে জানা কোনরকমেই সষ্ভব হচ্ছে না।

এদিকে এরফান মল্লিক পথিমধ্যে নিহত হয়েছেন দেখে শেষ আশাও শেষ रয়ে গেল। পুলিস কনস্টেবলটা যে আর ফিরে আসবে না, তা শহীদ বুঝতে পারল মনে মনে। মাহমুদ হোসেনকে তাই চলে যেতে বলল ও। মাহমুদ হোসেন গাড়ি ব্যাক করে ড্রাইভার সাবেরকে পাশে বসিয়ে নিয়ে চলে গেলেন স্থানীয় থানার দিকে।

শহীদ সামনের দিকে এগোতে মাগল। সব্সু রাস্তাটা কিছূদূর গিয়েই শেষ হয়ে গেছে। ছোটমত একটা মাঠ দেখা যাচ্ছে। মাঠটা রসুল বক্স ওরফে এরফান মল্লিকের বাড়ির সশ্মূখভাগে। টর্ড জ্বেলে মাঠের উপর দিয়ে ষীরে ষীরে হাটতে ইাট্টে রক্টের দাগ় থুজজছিল শহীদ। দু’জায়গায় দেখা গেল রক্তের দাগ। জূতোয় কাদা লাগার ফলে ইাটতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল ওর। অঞ্ধকার মাঠের উপর দিঁ়ে আলো ফেলে ফেলে অগিয়ে গিয়ে একটা বাড়ির সামনে পৌছুল শহীদ। গেটের মাথায় আলো ফেলতে দেখা গেল, নেখা রয়েছে 'শান্তি ভিলা'। বাড়ির গেটটা খোলাই দেখা গেল। সাম্মের দিকে চোখ মেলে ভিতরে ছুকন ও। হঠাৎ দেখল ও অকট্রখানি আলোর আভাস। একটা ঘরের জানালা দিয়ে আলোটা দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গ্গেল আকস্মিকভাবে। শহৃীদ সেই ঘরের দরজার সামনে গিয়ে টোকা মারল।

সাড়া না পেয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্थবার ধাক্কা মারল সে দরজার গায়ে। কিন্ত্ তব্ কেউ দরজা খুলল না। কোন সাড়াশক্দও পাওয়া গেল না ঘরের ভিতর থেকে। শহীদের বারবার মনে হতে লাগল, আশপাশের অন্ধকার ঘরুুলোর জানালা থেকে কেউ ওকে দেখছে। অকারণে সময় নষ্ঠ না করে শহীদ দরজার কাছ থেকে সরে এসে জানালাটার কাছছ চনে এন। প্রবল বাতাস বইছে। শীতের প্রকোপ হঠাৎ যেন প্রচণ হয়ে উঠেছে। জানালার গ্রিল সরিয়ে ফেলন শ শীদ। উঠঠে পড়ন জানালায়। ঠिক उখनই যেন কানে ছুকল অকটা পদশব্দ। কান পাতল শহীদ। শোনা যাত্ছে না আর কোন শব্দ। জানালা থেকে ঘরের মেঝেতে নেমে দাঁড়াল ও। টর্চ জ্রেলে ও দেখল, ঘর শূন্য। ঘরের একটটা দরজা ব⿸্ধ। দরজারः কাছে গ্রিয়ে ঠেলা দিতেই খুলে গেল সেটা। একটা মাঝারি. আকারের হলঘরে অসে দাডড়াল শহীদ। দরজা দেখা যাচ্ছে একটা। ব\%্ধ বলেই মনে হল। পা টিঢ়ে টিপে দরজার সামনে গিয়ে পাল্মার সাথে কান ঠঠকাল সে। পর মুহ্রে আচমকা ধাকা দিয়ে খজে ফেনল ডেজানো কুয়াশা-২৫

পাল্মা দুটো। या সক্দ্রেছ করেছিল তা-ই। খপ্ করে কার যেন অকটটা হাত ষরে ফেनল ও।:টট্চা হঠৎ পড়ে গেল হাত থেকে। শান্তম্বরে বলে উঠল ও, 'আমি দूঃখিত। आপনি কোন মহিলা নিচয়?’

জোরে জোরে শ্বাস ফেন্নার শব্দ কানে ঢুকল শহীদের। হাতটা ছেড়ে দিল ও। টর্চটা খুজজে নিয়ে জ্বালল। শহীদ যার হাত ধরে ফেলেছিল সে ঘরের অককোণে সরে গেছে। টরের্রে আলো সেদিকে ফেলে শহীদ শান্তভাবে বলে উঠল, 'আমাকে ভয় পাবেন না দয়া করে। আমি যা আশা করেছি, তাই। আপনি নিশ্য়ই অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া বেগম?’
'আ-আপনি!'
শহীদ শান্ত কণ্ঠে বলল, আমার পরিচয়? आমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ थान।

আমাকে বাচান!’
অকম্মাৎ সুন্দরী মিস সুরাইয়া বেগম কাতর কব্ঠে আবেদন জানাল। পরমুহ্ত্তে অদম্য আবে่গে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেন্লে সে। শহীদ বলল, 'ভয়ের আর কিছু নেই, মিস সুরাইয়া। आপনি কবে থেকে আছেন, এখানে? आপনি এখানেই বা কেন...?

অনেক সাধ্য-সাধনার প্রায় কুড়ি মিনিট পর শহীীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে তর্পু করন মিস সুরাইয়া। শহীদ প্রশ্ন কর়ল, আপনি কবে এখানে রসেছেন? কেন??

মিস সুরাইয়া মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিতে লাগল, আমি যা বলব তা তুনতে অছ্ত ঠেকবে। কিন্ত্র সত্যি কথাই বলব আমি। আমার বাবা এসব কহা প্রকাশ করতে কঠিনভাবে বারণ করেছেন। কিন্দু ত্যেব ঘট্না আমি এই ক'দিনে দেখখছি সেসব ঘটনা যে কেউ দেখলে, পাগন না হয়ে উপায় থাকंবে, না তার। এই মূহূর্তে আমি প্রকৃতিস্থ নেই। আমার বাবার আদেশ পুরোপুরি পালন করা এই মুহূর্তে আমার পক্ষে সষ্টব নয়। আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলছি--আজ প্রায় ছমাস হল মি. রসুল বক্সের কাছে চাকরি নিয়েছি আমি। চাকরিটা নিতে আমার বাবা আমাকে আদেশ করেছিলেন। প্রতি সোমবারে এখানে আসতে হয় আমাকে। বুধবার দিন ,ফিরে याই।
‘মি. রসুল বভ্সের অদ্ুত অড্ুত কয়েকটা অভ্যাস ছিন i কাদের ভয়ে জানি না, সবসময় তিনি ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতেন। বাড়ি থেকে একেবারেই বের হতেন না। প্রতিটি দরজায় তিনি ইশ্পাতের পাত মুড়ে দিয়েছেন। গেটটা সবসময় বন্ধ করে রাখতেন। আমি এবং দু'জূন পুলিস কনস্টেবল ছাড়া এ বাড়িতে কেউ-ই ছুকতে পারত না। হাট-বাজার করতত ঐ.পুলিস দু'জনই, মি. ব্স ওদেরকে দুটো সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন। প্রাতি রাতেই দু’জনের একজন বাইরে থেকে মি. বক্সের সাথে কৃশল বিনিময় কার্র যেত। দু'জনকেই পয়সা দিতেন্ন মি. বক্স। । সানन্দে মি. বক্সের


य্যदসা সংক্রাত্ত কাগজপত্র గৈরি করত। সে এম. এ. পড়ছে বলে কাগজে বিষ্ঞাপন





 উঠঠছ,






 ব্যাপার, তারা কেউ-ই জামার কেন অতি কর়ল না।

জানালার ইস্পাত খুলেছিল ওরা জামি বাইরে শেতে। মি: বক্স দরজা-জানালা বক্ধ করে घুমমচ্ছিলেন।
'তারপন?'



 কट্যেকদিন অত্যাচার সश্য করবার পর অাজ বিকেলে বাধ্য হয়ে চেক निণ্বে 'দেন
 মাহয়দ হোসেনকেকে ফোন কন্নায় লোক দ'জন। তারপর দু'জনের মধ্যে কি ব্যাপার্রে




শগীদ বলনা, যাবারা সময় বলে গেছে ওরা, জাবার ফিরে জাসবে কিনা?'
ऊाँ।
শҚীদ বলল, 'আাপनার্ বাবার নামটা বলবেন কি?’
 নয়। । आমার মन বলছ్, জামার বাবা রোন গर्शिত जপরাধ করেছেন जবং করছেন। কয়াশা-২৫

কিন্দ্র তা সত্ত্তেও আমি পারব না তাঁর পরিচয় প্রকাশ করতে। আমি দুঃখিত，মি． শহীদ। এ ব্যাপারে আমাকে অনুরোধ কর্রেন না।＇

শহীদ বলল，＇মি．বক্সকে আপনি শ্রদ্ধা করতেন। চাঁর সর্বনাশের কथা ডেবেও কি आপনার বাবার পরিচয়টা দিতে পারেন না আপনি？’

চমকে উঠে মিস সুরাইয়া বলन，＇মি．বক্সের্র সর্বনাশ！ মানে？’
＇মি．বক্সু নিহত হয়েছেন।＇
ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মিস সুরাইয়া শহীদের দিকে！হঠাৎ যেন পাথরের মূর্তিতে ক্রপান্তরিত হয়েছে সে। শহীদ বললন，＇তবু বলবেন না？’

কোন কথা মুখ ফুটে বলতে পারল না মিস সুরাইয়া। আচমকা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ওূু। বাঁধ－ভাঙা কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে খর্পু করল তার সর্বশরীর।
．একট্র প্রকৃতিস্থ হত়ে শহীদ জিজ্ঞেস করল，আপনি মি．বক্সের মেয়েকে কখনও দেখেছেন？，তার নাম জানেন？’
＇না，দেখিনি। ওনেছি তার নামও সুরাইয়া！＇
‘সে－ও নিহত হয়েছে।’
বিস্কার়িত চোখে তাক্কিয়ে রইল মিস সুরাইয়া। শহীদের কথা যেন বিপ্ধাস করতে কষ্ট হচ্ছে তার। শহীী বলন，＂তবুও বলবেন না，आ্রনার বাবার পরিচয়？’

কোন উত্তর না দিয়ে উন্যাদিনীর মত তাক্য়ে রইল মিস সুরাইয়া শহীদের দিকে একদৃষ্টিতে। শহীদ বুねল，এ মেয়ের কাছ থেকে আদাiয় করা যাবে না ছम্মবেশী সোলায়মান চৌধুরীর নকল বা आসল পরিচয়। নকল পরিচয়টাই এথন বেশি দরকার। প্রকাশ্যে সোলোয়মান চৌধুরী যে নামে ঢাকার বুকে অবস্থান করছে সেই নামটা জানা গেলেই তাকে চেনা যাবে। ঢাছাড়া আর কোন উপায়েই স্যব নয়।．শহীদ প্রসন্গ পরিবর্তন করে বলল，আপনি এখন কি করতে চান？आমার হেফাজতে থাকবেন কি？নাকি，লোক দু’জন ফিরে আসলে তাদের সাথে যাবার そ部？
＇$া$ মি আপনার সাথেই ফিরডে চাই ঢাকায়।＇
শহীদ বলল，＇তাহলেে আমার কথা মত কাজ কব্রতে হবে আপনাকে। পুর্তৃষের পোশাক পরিয়ে আাপাতত আপনাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করব থানায়। সেখান থেকে পরে आপনাকে নিয়ে ঢাকায় যাব। আমি। রাজি？’

ज्ञा।＇
থানায় ফোন করল শহীদ। ও．সি．－কে পাওয়া গেল না। কোথায় যেন দেটো नাশ পাওয়া গেছে，সেখানে গেছেন তিনি। শহীদ নির্দেশ দিল，ও．সি．ফিরলে


आধঘन্টা পর थানার ও．সি．মনির হোসেন পাং凶 মুখে অসে হাজির হলেন। थবর आসনে তিনি পেয়েছেন आগেই। কিস্থ আরও মার্রাশ্মক অকটা খবর পেয়ে ছ্ট্তে হয়েছিল তাঁকে। শহীদ জানতে চাইল，＇মারাখ্দক খবর！মানে কনস্টেবনের 8

ভলিউম－৯

भাশ পাওয়া গেছে, ঢাই না?’
মনির হোসেন হত্বাক হয়ে গেলেন। শহীদ বলল, আাচর্যজনক কিছ্ই নয়। ఆই দू'জন কनস্টেবমকে হ্ত্যা না করে সোলায়মান টৌধুর্রীর ৮খাবাহিনী হত্যা করতে পারতেন না মি. রসুল বক্সকে। মাহমूদ হোসেন এবং ডাঁর ড্রাইভার যে লোকটাকে সাইকেল নিয়ে মি. বক্সের নাশের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেথেছিল সে आসলে. খूनीদেরই একজন। কনট্টেবলদেব্রকে হ্য্যা করে তাদের পোশাক জার সাইকেল নিয়ে এসেছিল খুনেরা। সাইকেলে করে ল্াশটা সরাচ্ছিল একজন খুনে, এমনসময় উকিল মি. মাহমুদের গাড়ির আলো দেখা. যায় রাস্তায়। সাইকেলের পিছনের সিট থেকে লাশটা নামিয়ে রেথে ধোঁকা দিয়েছে সে ওদেরকে। দ্বিতীয় খুনেটা আশপাশেই লুকিয়ে ছিন সষ্ষবত।
'मि. রসুল বক্সের লাশ কি আপনি সরিয়েছেন, স্যার? রাস্তায় তো দেখনাম ना?'

শহীদ অবাক হর়ে গেল। বলল, 'তাহলে দ্বিতীয় शুনেটাই, অর্থাৎ ই হররেজটা সরিয়ে ফেলেছে লাশ। যাই হোক, মি. মাহমুদের ড্রাইভারকে ছেড়ে দেবেন ফিরে গিয়ে। লোকটা খুনেটার সাইকেলের সাথে ধাকা খেশ্যেছিল বলেই কাপড়ে রক্তের দাগ লেগেছিল ওর।’

มनिর হোসেন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এখন কি করার পরামর্শ দেবেন, স্যাद?'

শझীদ বলনল, 'মিস সুরাইয়াকে আামার পোশাক পরিয়ে সাথ্েে করে নিয়ে চলে यान आপ্ি। খৃনেরা आশপাশেই অপেকা করছে। তার্গা মিস সূরাইয়াকে ঢাকায় निয়ে যেতে চায়। মিস সুরাইয়াকে পুর্রুষের পেশাক পরিয়ে নিয়ে গেলে ওরা অক্ধকারে চিনতে পারবে না। ভাববে, आমি ফিরে যাচ্ছি আাপনার সাথে। পরে মিস সूরাইয়াকে নিয়ে যাবার জন্যে বাড়িতে ছুকে ওরা.। आপনি थানায় গিয়ে কিস্ত্র দের্রি করবেন না। অকদল পুলিস आনবেন, পুলিস यদি সংथ্যায় কম থাকে তাহলে সাহসী একদল গ্যামবাসীকে সাথে করে নিয়ে আসবেন। বাড়ির কাছাকাছি আসবেন ना দमবल निয়ে। ওদেরকে দৃরে নুকিয়ে थाকতে বজে आাপनि নিজে বাড়ির কাছাকাছি এসে নুক্রিয়ে থাকবেন। আমার কাছ থেকে বাঁশির্ন শব্দ পেন্ে আপনি বাঁশি বাজাবেন। সাথে সাথে ঘিরে ফেলতে হবে বাড়িটাকে।'

মনির হহাসেন বললেন, ‘কিত্যু থানায় গিয়ে সব ব্যবস্থা কুরে ফিরে আসতে অনেকটা সময় লাগগবে। ইতিমধ্যে খুনেরা ছুকে পড়বে বাড়িতে।'

শহীদ বলল, आপনি এখান থেকে ফোন করে দিন এখুনি। যা নির্দেশ দেবার দিয়ে দ़ि 9 এক घन্টা পর आবার্র ফোন করে জেনে নেরেন, সব ব্যবস্থা করা শেষ
 आপনিও মিস সুর্রাইয়াকে নিয়ে এथান থেকে বের্গ হরেে যাবেন। পথিমধ্যা দেখা इবে জাপনাদেंন্ন। মিস সুরাইয়াকে কার্রও সাথে थানায় পাঠিয়ে দিয়ে আপনি কয়াশা-২৫

দলবল নিয়ে এগিয়ে আসবেন কথামত।
‘বেশ, তাই করি তাহলে।’
ফোন করুবার জন্যে রিসিভার ডুললেন মনির হোসেন।

ছ?
ফাদদ সার্থক্ভাবেই পাতা হয়েছিল। একট্ও এদিক-ওদিক হল নাં, যেমন অনুমান করা হয়েছিল ঘটন ঠিক তেমনটিই? মনির হোসেন থানায় ফোন করে নির্দেশ দিলেন। ঘর্টা খানেক পরে আাবার একবার ফোন করে নিশ্চিন্ত হয়ে নিলেন। তারপর রওয়ানা হয়ে গেলেন পুর্সষের ছদ্মবেশে অভিনের্রী মিস সুরাইয়াকে সাথে করে। পথিমধ্যেই দেখা হল দলের সাথে। সবাই সশশ্ত্র। মিস সুরাইয়াকে দু'জনের সাথে थানায় পাঠিয়ে দিয়ে মনির হোসেন দলবল নিয়ে রসুল বক্স जরফে এরফান มল্মিকের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে ওত পেতে রইলেন।

রাত একটার সময় বাড়িভে ছেকল একজন লোক। দু'মিনিট পরই বাড়ির ভিতর থেকে বেজে উঠল বাশশি। শફীদেরই কথা ছিল বাঁশি বাজ্াবার। সাথে সাথে দলবन नিয়ে কৌশলে ঘিরে ফেলরেন মনির হোসেন সম্পর্ণ বাড়িটা। পাচ জনকে সাথে নিয়ে তিনি স্যাবধানে ছুকলেন বাড়ির ভিতরে। শহীদ ইতিমধ্যে বন্দি করে ফ়েলেছিল আগন্ত্রককে। আগন্ত্রক আর কেউ নয়-সোলাঁয়মান চৌধুরীর কুথ্যাত সঙ্গী হেস্টিংস।

মিস সুরাইয়ার ঘর অন্ধকার করে দিয়ে ওত পেতে ছিল শহীদ । বিনা সন্দেহে হেন্টিংস পা টিপে টিপে ভেজানো দরজা দিয়ে ভিতরে ছুকল। সুইচ-বোর্ড কোথায় আছে জানাই ছিল তার। সুইচ. অন করল সে। শইীদের বজ্রগ্ট্টীর কষ্ঠস্বর শোনা গেল হেন্টি'সসের পিছন থেকে, হ্যাধ্স্স আপ!’

চমকে উঠল হেস্টিংস। কিন্ত্ নড়ল না। শহীদের কঠিন স্বর ৩নে বুねতে বাকি রইল না তার, যে শক্ত ফাদে আটকা পড়েছে সে। ঘাড় ফিরিয়ে অকবার তাকাল সে। দেখল, শহীদের হাতে চককচক করছে এককটা রিভলভার। দেরি না করে বাঁশি বাজাল শহীদ।

এক মিনিটের মধ্যেই ঘরে এসে পৌছুলেন সদ়লবলেল মনির হোসেন। বেঁধে ফেলা হল হেন্টিংসকে। তার পকেট সার্চ কর্রে পাওয়া গেল একটা রিভলভার। একটা ফ্মুদ্রাকৃতি ওয়্যারলেস। জ্রিনিসটা দেখতে লম্বা হাফসাইজের পেন্সিলের মত।
 সারাক্ষণ তাকিক্যে রইল হেস্টিংস। শহীদের আধ-ঘন্টা চেষ্ঠা ব্যথ্থতায় পর্यবসিত হল। একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিল না সে। শহীদ মনে মনে স্বীকার করল, মাফ্যিয়া দলের্র প্রতিটি সদস্যের দলগ়ত নীতি মেনে চলার আদর্শঃ মেরে থত্ম করে ফেললেও মুঈ খুলবে না ওরা।

ডোর প্রায় সাড়़ তিনটেয় ঢাকায় ফিরন শহীদ পুলিসের গাড়ি করে। जকটা জীপপ শशীम, মनिর হোসেন অবং मिস সুরাইয়া বেগম। অन্য একটो ड्यानে পুলিসপ্রহরীসহ হেস্টিংস ও. শোভান। শোডানকে র্গেফ্তার করা হয়েছিন 户েশেনে। নাইট-ডিউটির্ত অকজন কনট্টেবল ওকে গ্থেফতার কর্রেছে। সাইকেনটটও পাওয়া গেছে শোডানের কাছে। পোশাকও ছিল সেই পুলিসের। এই শোভানই উকিন মাহযুদ সাহেব এবং তাঁর ড্রাইতার সাবেরকে থানায় খবর দেবার নাম করে ধোকা


थানায় নয়, শহীদ সক্নকে নিয়ে এল ওর নিজের বাড়িতে। কামানকে ফোন
 घরের ভিতরে রাখা হল। শোভানরে রাঁখা হন অন্য রকটা ঘরে। হাত পা ওদের आাগে থেকেই বাধা। ত্বু পাহারায় রইন মনির হোসেন দলবল নিয়ে। বের হুয়ে পড়ন শহীদ কামানরে সাথে নিয়ে। যাবার পথথ কামান জিজ্ঞেস করাল, 'তুই ক্থা বनছिস ना. কেন, শহীদ?

শহীদ মৃদ হেসে বলল, আগাগী দশ ঘন্টার মধ্যেই সব রহস্যের ব্যাথ্যা করতে পারব বলে মনে হচ্ছে। কथা বনব দেখবি তখন। রিজার্ভ করে রাখছি जशन।

মি. সিস্পসनের বাড়ির সামনে গাড়ি .েেকে. নামन ওরা। দারোয়ান গেট খুলে
 সাথে পাঠिए় দিল তাঁকক পুলিস হাসপাতালে। সোলায়মান ঢৌथুরীর आর जক ক্থ্যাত সঙ্গী आাে লেখানে। তাকে সাথে নিয়ে ওরা ফিরবে শহীদের বাড়ি।

 গেছেন मि. সिস্পসन जরং काমान।

মি. সিস্পসন, কামান जবং মনির হোসেনকে সাথে নিয়ে অকটা घরে ছকল শহীদ। দরজা-জানালা সব বব্ধ করে দিল ও। डিতরে গোপন শলা-পরামর্শ চলল জাধঘন্টা ধরে। आধঘন্টা, পর উত্তেজিত্যাবে বের হয়ে এল সকলে। তারপর আা্চর্য গতিবিধি দেখ্য গেল সকনেন মধ্যে।

সকান হতে দেরি ছিন না বেশি। দেখা গেন, মি. সিস্সসন বিদায় নিয়ে চনে গেলেন। দশ মিনিট 'পরে বিদায় নিলেন মনির হোসেন ঢাঁর সবক'জন কন্টেবন সাথে নিয়ে। आর দশ মিনিট পরে বিদায় নিল কামাল।। শদীদির বাড়িতে রইন কেবল শহীদ, মিস সুরাইয়া বেগম, মহ্হ़য়, ইসলাম সাহেব, লীनা आার গফুর। ত8 -क़য়াশা-২৫

ও যে যার ঘরের দরজা বঙ্ধ করে দিয়ে অয়ে পড়ল।
সকাল হতে সম্ভবত আধঘন্টাও বাকি ছিল না। হেস্টিংস घরের ভিতরে বন্দি অবস্থায় ছিল। কিন্ত্র চারদিক নিঃশব্দ দেখে হাতের্ন বাঁধন খোলার চেষ্ঠা করতে লাগল সে প্রাণপণে। এসব কাজে সে পটু। খুব বেশি বেগ পেতে হল না ডাকে। হাত-পায়ের বাঁধন খুলে জানালার শিক বাঁকিয়ে বের হয়ে এল সে ঘর থেকে। তারপর পা টিপে টিপে বেরির্যে পড়ল রাস্তায়। দ্রুতপদ̆দ দূরে চনে যেতে লাগল সে ক্রমশ।

জানালা দিয়ে শহীদ দেখল হেস্টিংসের পলায়ন। এতট্রুকু বিচলিত মনে হল না ওকে। ধীরে-সুস্থে মুখ-হাত ধূর়ে পোশাক বদলাতে তব্পু করল ও। মহহয়া গফুরকে নিয়ে রান্নাঘরে. पুকেছে এই একটু আগে। কফি আর হালকা নাস্তা নিয়ে এন দশ মিনিটের মঢ্ব্যই।

কফিটূকু শেষ করার স়াথে সাথে ফোনের বেল বেজে উঠল। তড়াক করে লাফ দিয়ে রিসিভার তूলে निয়ে কানে ঠেক্কাল শহীদ। কান পেতে খনল कি যেন। তারপর বলन, "ভেরি ওুড। এখুনি आসছি আমি।’

মি. সিম্পসন ফোন করেছিলেন।
রিসিভার রেথে দিয়ে মহ্যার সাথ্থে এক মিনিট আলাপ কর্রল শহীদ। তার্রপর গাড়ি নিয়ে বের হয়ে পড়ল বাড়़ থেকে। সিধে একটা সংবাদ সংহ্হার অফ্সিসে গিত়্ে হাজির হল ও। সম্পাদকের সাথে আলাপ করল। বলল, "ঢাকার সব সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের জানিয়ে দিন, সুরাইয়া হত্যা-রহস্য এবং কক্কালরহস্যের সর্বশেষ সংবাদ জানার আগ্রহ থাকুলে তারা যেন সোজা আমার বাড়িতে গিয়ে উপন্থিত হন। এখন বাজে সাতটা। এক घন্টার মধ্যে পৌঘূতে হবে সবাইকে। সেখান থ্থকে আমার সহকারী কামাল আহমেদ পরবর্তী অনুরোধ জানাবে।'

সম্পাদক সাহেব উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'সব রহস্যের কিনারা করে ফেলেছেন নাকি, মি. শझীদ?'

শহীদ বলল, 'সেই রকমই বলডে পারেন!’
"কক্কাল-রহস্যটার জসল রহস্য কি বলুন দেখি? আর মিস সুরাইয়াকেই বা কে হত্যা করল?'

শহীদ বলল, আপনিও এক ঘন্টার মধ্যে প্পীছে যান আমার বাড়িতে। সব জানতে পারবেন। ফোন করতে পারি?’

হেসে ফেলে ভদ্রলোক বললেন, 'বুঝেছি। নিচয়ই, কর্সুন না ফোন।'
শহীদ শোন করন প্রায় দশ-বারটা। কুয়াশাকেও ফোন করল ও। কুয়াশাকে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল ডি. কস্টাকে। শহীদ জানিয়ে দিল, 'কহ্কাল-রহস্য ভেদ করেছি আমি। কুয়াশাকে হাজির হতে বল আমার বাড়িতে এক ঘন্টার মধ্যেই।

ফোন করা শেষ করে বিদায় নিল শহীদ সম্পাদক সাহেবের কাছ থেকে। বাইরে এসে নিজের ফোক্সওয়াগেনে চড়ে পুরানো শহরের দিকে চলল শহীদ। নবাবপুর রোড হয়ে, নয়াবাজার হয়ে আর্মানিটোলার একতলা একট়া বাড়ির সামনে এসে শহীৗं গাড়ি দাঁড় করালো। গাড়িতে বসেই বাড়িটা দেখল মনোযোগ দিয়ে। তারপর আবার ছেড়ে দিল গাড়ি। বেশ খানিকটা দৃরে গিত্যে রাস্তার্র পাশে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল ও। তারপর ইাঁটতে হাটটতে সেই বাড়িটার দিকেই ফিরে আসতে লাগল আবার।

বাড়িটার কাছে অসে এদিক-ওদকি তাকিয়ে ছুকে পড়ন শহীদ ভিতরে। উঠান পেরিয়ে বারান্দায়"উঠল। বাড়িটার কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। বারান্দা ধরে এগোচ্ছে সে। এমন সময়ঁ একটা ঘরের দরজা খুলে গেল ধীরে ধীরে। উঁকি মারলেন ঘরের ভ্তিতর থেকে মি. সিম্পসন। শহীদ দুকে পড়ল সেই ঘরে। ঘরের ভিতররে মি. সিম্পসন, কামান, মনির হোসেন অবং কয়েকজ্জন কনস্টেবল রয়েছে। ঘরেরর অক কোণে মেঝের উপর পড়ে রয়েছে দু’জন লোক। লোক দু'জন হেস্টিংস फার বব ছাড়া কেউ নয়। শহীদ হেস্টিংসকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছিল ইচ্ছাকৃতভাবেই। শহীদের সন্দেহ ছিল, হেস্টিংস ও ববের নির্দিষ কোন আড্ডা আছে। সেই আড্ডাটা কোথায়, জানা গেলে কাজ হবে অনেক। হেস্টিংস শহীদের বাড়ি থেকে পালিয়ে সিষে অসে উঠেছে এই আড্ডায়। কিন্তু শহীদের পরামর্শে মি. সিম্পসন হেস্টিংসকে অনুসরণ করার জন্যে প্রায় তিন ডজন ইনফর্মারকে কাজে লাগিয়েছিলেন। রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে ছিল তারা সাদা পোশাকে। অনুসরণণ করে তারা পাকড়াও করেছে হেস্টিংসকে এই আদ্ডায়। এত সব আয়োজনের কারণটা অবশ্য. শইীদ ছাড়া আর কেউ জানে না।

শহীদ घরের ভিতরে ঢুকেই কামালকে বলল, 'তুই এ বাড়ির পিছন দিক দিয়ে বের হয়ে আমাদের বাড়িতে যা। সেখানে খানিকক্ষণের মধ্যেই সাংরাদিক, চিত্রপ্রযোজক, কুয়াশা-ज̆র̆রা সবাই পৌছবেন। সজ্গে করে এখানে আনতে হবে সকলকে। পিছনের রাত্তা দিয়েই ঢুকবি সকলকে নিয়ে।’

কামাল বেরিয়ে গেল। সে বেরিয়ে যেতে শझীদও চলে গেল। বিশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল শহীদ। সাথ্থ করে নিয়ে অসেছে ও অভিনেত্রী সুরাইয়! বেগমকে।' কামালের ফিরতে দেরি হল আরও খানিক। বেলা ঠিক আটটার সময় এন ও প্রায় কুড়িজন ভ্র্রলোককে সাথে নিয়ে। ঢাঁদের মধ্যে ডি. কন্টা, ওসমান গनি, প্চজ্জন চিত্র-প্র্রেোজক, সংংবাদিক এবং পুলিস কমিশনার স্বয়ः আছেন। শझীদ ডি. কস্টাকে জিজ্ঞেস করল, ‘তোমার বস্ এল না কেন?’

ডি. কস্টা বুক ফুলিয়ে পান্টা জিজ্ঞেস করল, টূমি নিজেকে অটিরিষ্ঠ বুড্ডিমান মনে কর, টাই না? কেন आসবে নি হামার ক্রেও? সে টো জানেই, কক্কাল মিসফির্ন পিছনে কে আছে।'

মৃদু হেসে শহীদ বলল. হ্যা, তা সে জানে বৈকি। তা যাকগে। আচ্মা, মি. কুয়াশা-২৫

গনি, আখতার চৌধুরীকে দেখছি না বে?’,
ওসমান গনি উত্তর দিলেন, ‘চৌধুরীকে ফোন করেছিলাম। বললেন, অসুস্থ বোধ করছেন বলে আসতে পারবেন না i'

শহীদ সাংবাদিকদেরকে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনারাও সবাই আছেন?’
«্যা, সব পত্রিকা থেকেই এসেছি আমরা।'
উত্তর দিলেন একজন। শহীদ সকলকে নিয়ে পাশের একটা ঘরে এল। মি. সিম্পসন চেয়ারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন আগেই। শহীদ কামালকে ইপ্পিত কর়ল। কামাল বেরিয়ে গেল বাইরে। ঘরের বাতি জ্বেলে দিল শহীদ দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিয়ে। সম্মূথের দরজাটা রইল ভেজানো। সকলকে বসড়ে অনুরোধ করল শহীদ। বসলেন সকলে। ডি. কস্টা বসল সামনের সারিতে। তার বা পাশের একটা চেয়ার খালি পড়ে রইল। ডান পাশে বসেছেন মি. সিম্পসন। শহীদ একটা টেবিলের সামনে সকলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে কथা বলতে ঔর্সু করল, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের উদ্দেশ্যে বলছি। আপনার্রা আজ কক্কান-রহস্য এবং বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া বেগম হত্যাকাঞ সম্পর্কে আমার বক্তব্য ওনতে অসেছেন। বক্তব্য ব্যাথ্যা করতে হলে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিতে হয়। কিন্ত্র বেশি সময় আপনারাও ব্যয় করতে পারবেন না, আমিও দিতে পারব না। তাই বক্তুতা বাদ থাকুক। অंবশ্য বক্তুতার দ্রকারও তেমন নেই। গতকালকের ঘটনা ছাড়া আপনারা সংবাদপত্রে সকন ঘটনাই জেনেছেন। সুতরাং কোন কিছ্রই জানতে বাকি নেই আপনাদের, বলা যায়। आপনারা ৩খু জানেন না বে, গতরাত্ডে এরফান মল্মিক নিহত হয়েছে। ছদ্মবেশে সে বসবাস করহিল. টঙ্গীতে। সোলায়মান চৌধুরীর সभী হেস্টিংস একজম স্থানীয় जুগকে সজ্গে নিয়ে কয়েক দিন থেকেই এরফান ম্মুককে বন্দি করে রেখেছিল তার নিজের বাড়িতে। অবশেষে জোটা টাকার চেক লিখে দিতে বাধ্য হয় এরফান মল্লিক। চেক হাতে পেয়েই হত্যা করে হেস্টিংস তাকে। তার আগে ওরা দু'জন কনস্টেবললকেও খুন করে। এরফান মল্নিকের সাঁথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ক্রনস্টেবলদের। রাতির বেলা| ডিউটির সময় ওরা কুশল জিজ্ঞেস করে যেত রোজ। গতকানও স্টবত কুশল জানবার জন্যে এসেছছিল ওরা। হেস্টিংস আর শোভান হত্যা করেছে ওদেরেকে। তারপর তাদের পোশাক পরে সাইকেন নিয়ে এরফান মল্লিকের লাশ সরাতে চেষ্টা করে। পথে এরফান মল্মিকের উকিলের গাড়ি দেথে ওরা। হেস্টিংস জঙ্গলের ভিতরে আघ্মগ্গোপন করে। শোভান কনস্টেবলের ছদ্মবেশে উকিল সাহেবকে ধেঁকা দিয়ে পালিয়ে. যায়। অবশ্য, পরে দু'জনকেই ज্ञেক্ত্রার করা হয়েছে।'

শহীদ দম নিয়ে ওত্প করল, আপনারা জানেন, এরফান মল্মিক সোলায়মান চৌধুরীর সাথে বিপ্ধাসঘাততকতা করেছিল। এবং সে. মি. সারওয়ার ও মি. গনির মোটা টাকা মেরে দিয়েছিল। ওঁরা তিনজনই এরফান মল্লিকের সষ্ধাত্ ঢাকায় গসেছিলেন। তিনজ্নেন্র মচ্য্য দ’জ্জন আমাদের সাহায্য চেয়েছিলেন এরফান ke

ভলিউম-৯

মল্নিকের সন্ধান পাবার জন্যে। আমরা সঙ্ধান দিতে পারিনি। প্রায় ছ'মাস পর মি. সারওয়ারের সাথে আলাপ হয় সোলায়মান চৌধুরীর। আমি নিপ্চিত নই, মি. সারওয়ারের আলাপটা হেস্টিংস বা ববের সাথেও হতে পারে। সোলায়মান চৌধুরীর নির্দেশ মোতাবেক মি. সারওয়ারকে দলে ভিড়িয়ে নেয়ে হেস্টিংস, এটাই আমার বিশ্ধাস। ওরা মি. সারওয়ারকে দিয়ে মি. গनিকেও দল্লে ভিড়িয়ে নেয়। তবে মি. গনি কিছ্ূই জানতেন না সোলায়মান চৌধুরীর নির্মম ষড়यন্ত্র সম্পর্কে। সষ্ববত মি. সারওয়ারও সবটা জানত্ন না। সোলায়মান চৌধুধরীর মেয়ে যে বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া, তাও জানা ছিল্ন না ওঁদের। ফলে মোট্ট টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে মিস সুরাইয়াকে পরবর্তী ছায়াছবির জন্যে চূক্তিবদ্ধ করেন ওঁরা। আর সোলায়মান চৌধুরী প্ব্যান করেছিলেন, তাঁর কাজ হাসিল হয়ে গেলে মেয়েকে নিয়ে চম্পট দেবেন তিনি বিদেশে। অ্যাডভান্স টাকা তাই যতটা সঙ্টব আদায় করিয়ে नিক্যেছিলেন তিনি মেয়েকে দিয়ে চিত-প্রযোজকদের কাছ থেকে। সোলায়মান চৌধুরী ষড়যন্ত্র করেছিলেন, এমন কি মি. সারওয়ার, মি. গনি এবং অন্যান্য চিত্রপ্রযোজকদের সর্বনাশ করার জন্যেও। এই জघন্য ষড়यন্ত্রের কথা জানত না সোলায়মান চৌধুরীর মেয়ে অভিনেত্রী মিস সুরাইয়াও। তাই বাবার আদেশে সে পর্ট-টাইমে কেরানির চাকরি নেয় অরফান মন্লিকের বাড়িতে। আপনাদের হয়ত মনে আছে, গত সোমবারে নিহত হয় অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া, নিজের বাড়িতে। কিন্ত आসলে अভিনেত্রী মিস সুরাইয়া নিহত হতে পারে না। কেন্না, প্রতি সোমবারেই স্ৰি যে টभ্তিত এরফান মল্ুিকের কাজ করত। সোমবার দিন সে সেখানেই গিয়েছিল। आসলে বব এরফান মল্লিকের মেয়েকে ইডেন গার্লস কলেজের গেটের বাইরে থেকে কিডন্যাপ করে অভিনের্রী মিস সুরাইয়ার বাড়িতে নিয়ে আসে। সেখানে হত্যা করা ইয় जাকে। নিহত হবার আগে এরফান মল্লিকের মেয়ে একজন কাজের লোককে কিছू টাকা দিয়ে- অমার কাছে একটা চিঠি পৌছে দেবার জন্যে পাঠায়। কিন্ত্র পত্রবাহক পথিমধ্যে বব কর্তৃক নিহত হয়। তবেে চিঠিটা আমি পেয়েছিলাম। কিন্ত্র অনেক দেরিতে। গিয়ে দেথ্থলাম, চাকর-বাকরসহ সুন্দরী এক যুবতীকে খুন করা হয়েছে। যুবতীর যুখের চেহারা ক্ততিক্ষত। সোলাায়মান চৌধুরী চেয়েছিলেন, সকলে জানুক নিহত হয়েছে অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া। পুলিস একথা বিশ্বাস করলে প্রথমেই তারা খুঁজবে আবসুর রহমানকে। আবদ্র রহমান অভিনেট্র্রী মিস সুরাইয়ার প্রেমিক ছিল এবং ওদের সম্পর্ক বেশ কিছ్দিন থেকে ভাল যাচ্ছিল না। এই কথা ভেবেই সোলায়মান চৌধুরী রহমানকেও হত্যা করান। হ.ত্যা করা হল. বটে, কিন্ত্র দেখে মনে হয় আ丬্মহত্যা। কৌশলে কাজটা করেছিলেন সোলায়মান চৌধুরী। यুক্তি দিয়ে দেখতে গেলে খুব সহজবোধ্য কেস। প্রেমিক কোন ব্যক্তিগত ক্রোধবশত প্রেমিকাকে হত্যা কর্木 নিজে आघ্যহত্যা করেছে। এমন তো প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেননি সোলায়মান চৌধুরী। आমি বুঝতে পারুলাম, রহমীনকেও থ্যন করা

হंয়েছে।
একট চিন্তা করার জন্যে থামন শহীদ। তারপর বলল，＇আপনাদেরকে এখানে নিয়ে আসার একটা কারণ আছে। এই বাড়িটা হেস্টিংস আর ববের আস্তানা। সোলায়মান চৌধুরী হেস্টিংস আর ববের সাথে নিজের বাড়িতে দেখা－সাক্ষাৎ করেন না। আসলে，সামনাসামনি দেখা হয়ত মাসে，দু＇মাসে খকবারও করেন কিনা সন্দেহ। ওদের মধ্যে যোগাযোগ হয় ক্ষুদ্রাকৃতির ওয়্যারলেস যন্ত্রের মাধ্যমে। সেই রকম একটা যন্ত্র আমি হেস্টিংসের কাছ থেকে পেয়েছি। আমি জানি সোলায়মান চৌধুরীর পরিচয়। তিনি আপনাদের সকলেরেই পরিচিত। নাম বদলে ঢাকার বুকেই বাস করছেন তিনি। আর，নিজের চেহারাও তিনি পালটে ফেলেছেন। প্লাঁ্টিক সার্জারী করে নতূন একটা মানুষে রূপান্তরিত হয়েছেন তিনি।

শহীদের কথা ওনে সকনে মুখ চাওয়া－চাওয়ি করতে লাগলেন। শহীদ মাদ হেসে বলল，＂ভয় পাবেন না，সোলায়মান চৌেুরী এখানে এখন উপস্থিত নেই। তবে তাঁকক ডাকতে হবে কৌশলে। আমার বিপ্পাস，আমার ডাকে সাড়া না দিয়ে তিনি পারবেন না। এখানে তাঁকে ছুটে आসতেই হবে। आপনারা ，তাঁর দ্রুত পদশব্দ ওনতে পাবেন। এবার বলি，আমি কী কৌশলে ডাকব সোলায়মান চৌধুরীকে। সোলায়মান চৌধুরী খুব ভাল করেই জানেন，এরফান মল্লিকের মেয়ে নিহত হয়েছে তার बেয়ের বাড়িতে। কিন্ত্য থুব ভাল করে জানা থাকা সত্ত্রেও এখনও তিনি নিজের মেয়েকে চোথে দেখেননি，এরফান মল্লিকের মেয়ে নিহত হবার পর। কেননা， সোনায়মান চৌধুরীর মেয়ে অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া সেদিন থেকে গতরাত পর্যন্ত আটকা পড়েছিন এরফান মন্মিকের বাড়িতে। সে এথন এই বাড্রিরই একটা ঘরে অবস্থান করছে। সোলায়মান চৌধুরীকে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে ডাকব আমি এখ্ন। হেস্টিংসের কঠ্ঠম্বর অনুকরপ করে কথা বলব आমি। তাকে চমকে দিয়ে হেস্টিংসের অনুকরণে ইংরেজ্রিতে যা বলব তার বাংলা দাঁড়াবে এই রকম－－মারা⿰丬女ক একটা ভুল रয়ে গেছে，চৌধুরী！আমার সন্দেহ হচ্ছে ভুলবশত বব খুন করে ফেলেছে আপ্রার মেয়েকে। যে মেয়েট্রিকে আমি এখানে নিয়ে এসেছি এরফান মন্লিককে খুন করে， সে মনে হয় আপনার মেয়ে নয়। এরফান মল্লিকের মেয়ে। আপন়ি অনুমতি দিলে খতম করে ফেলি অকেও।＇

শহীদ সকলের দিকে একবার করে তাকিক়ে নিয়ে বলে উঠল，আমার কৌশলে কোন খুঁত না থাকলে সোলায়মান চৌধুরীকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আস়তেই হंবে এখানে।＇

কথাটা বলে পকেট থেকে ছোট একটা ওয়্যারলেস যন্ত্র বের করে নখ দিয়ে সুইচ অন করল শহীদ．। ডারপর হেস্টিংসের কষ্ঠম্বর অনুকরণ করে একটু আশে যা বাংলায় বলেছিল্ সেই কথাগুলোই ইংরেজিতে বলে গেল। তারপর মন দিয়ে কি যেন খনল ও। উজ্জ্বল হয়ে উঠল্ ওর মুখের চেহারা। সুইচ অফ করে দিয়ে বলে উঠল ও，আপনারা কোন শব্দ না করে যে যার জায়গায় বসে থাকুন। দশ

মিনিটের মধ্যেই আসবেন সোলায়মান চৌধুরী।’
কथা শেষ করে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াম শহীদ। বাইরে গলা বের করে কামালকে ইপ্গিত করল। কামাল শহীদের ইশ্ৈিতে বারান্দায় একটা থামের আড়ালে आற্মগোপন করল। সোলায়মান চৌধুরী বাড়িতে ছুকে সন্দেহবশত যেন পালাতে চেষ্ঠা করে সফন না হন, সেদিকে কড়া নজর রাথবে কামাল। ঘরে पুকে সকলের উদ্দেশে শহীদ বনল, আপনাদের এবার বেশ খানিকটা ไৈर্য এবং সাবধানতার পরিচয় দিতে হবে। দয়া করে কেউ কথা বনবেন না, ভুলেও নিজের আসন ছেড়ে উঠবার চেট্টা করবেন না, সিগারেট খাবেন না, জোরে নিঃপ্বাস ফেনবেন না এবং মোটেই ভয় পাবেন না। আমি দর্নজা ভেজিয়ে দিচ্ছি। তারপর আলো নিভিয়ে দেব। সোলায়মান চৌধুরী সিধে ঘরের ভিতরে ছুকবেন, সাথে সাথে আলো জุালব আমি।

শझীদ দরজা ভাল করে ঠেলে দিয়ে নিভিয়ে দিন আলো।
এ্রমিনিট। দু'মিনিট। তিনমিনিট। চারমিনিট। কোথাও কোন শব্দ নেই।
প্রচ মিনিট।
রুদ্ধ্বশ্বাসে অপেক্ষা করছে সকলে। অন্ধকার ঘরু। কেউ দেখতে পাচ্ছে না কাউকে। घরের ভিতরে কেউ আছে কিনা বোঝবার কোন উপায় নেই।

ছয় মিনিট।
কোথায় যেন একটা গাড়ি থামবার কর্কশ শব্দ হন। পরমুহৃর্তে গাড়ির দরজা বন্ধ হল সশব্দে, । তারপরই ভারি জুতোর শব্দ। ঘूট্ত শব্দ। বিচলিত, দ্রুত জুতোর শব্দ। আসছে। এগিয়ে আসছে। ক্রমম এগিয়ে আসছে একজোড়া,'জুতোর শব্দ! অন্ধকার ঘরের ভিতরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ডেজানো দরজার দিকে মুখ করে বসে আছে সকলে যে যার আসনে।

ভারি জুতোর শব্দ এসে গেছে। বারান্দার উপর দিয়ে তুমুল শব্দ করে ঘরের দরজার দিকে এগিঢ়ে আসছে। ঠিক দরজার সামনে অস়্ে থেমে গেল জুতোর শব্দ। অকমুহূর্তের নিস্তু্ধতা। পরমুহূর্তে ঝট্ করে খুলে গেল দরজা। প্রচণ্ড উত্তেজিত রকটা কষ্ঠস্বর দরজার চৌকাঠের উপর থেকে আছড়ে পড়ল ঘরের ভিতরে, ‘হেস্টিংস!

পরঞ্ষণেই আর্তচিৎকার উঠল একটা। তীব্র যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠেছে আগন্ত্রক। থোলা দরজা দিয়ে কেবল দেখা গেল, আগন্ত্রক ছায়ামূর্তিটা ঢলে পড়ন চৌকাঠের উপর। সাথে সাথে শব্দ হল সুইচ অন করার। পরমুহূর্তে চিৎকার শোনা গেল শহীদের, "ইলেকটিকের কানেকশন কেটে দিয়েছে কেউ! টর্চ জ্বালুন, মি. সिं्্সन!!'

কথাটা বনেই তড়াক করে লাফ দিয়ে বের হয়ে গেল শহীদ घরের বাইরে। মি. সিম্পসন রিভলভারটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিলেন। ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিলেন পকেটে। টর্চ বের কর্রে জৃালাতে যাবেন এমন সময় হঠাৎ বিকंট বুক-ফ্যাটা কুয়াশা-২৫

একটা আর্তনাদ উঠল পাশের ঘর থেকে। প্রথমে একটা ডারপরই আর একটা। টচটটা পড়ে গেছে মি. সিম্পসনের হাত থেকক। কিংকর্তব্যবিমূছ় হয়ে আবছা অধ্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তিন চারটে চেয়ার উল্টে পড়ার শব্দ হল। ঘরের ভিতরে অপেক্ষারত ভদ্রন্গোকগণ ভয় পেয়ে উঠে寸 দাঁড়িয়েছেন। দরজার দিকে ছুটে গেলেন দু'জন। ঠিক এমন সময় ঘরের ভিতরে ছুকন শহীদ কামালকে নিয়ে। তারপরই জ্রে উঠল ঘরের বাতি। শহীদ তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকাল घরের প্রতিটি ব্যক্তির দিকে। ডি. কস্টার দিকে দৃষ্টি স্থির হফ্েে গেল্ ওর। ডি. কস্টা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে চৌকাঠের উপর পড়ে থাকা নিঃসাড় দেইটার দিকে। মি. সিম্পসনও তাকালেেন সেদিকে। অস্মুট কণ্ঠে বলে উঠলেন, ‘একি! এ তো আখতার চৌধুরী!

घরের ভিতরে. বিশ্ময়রোধক গুঞ্জন উঠল। সকনেই ভীতস্মরে ফিসফিস করে উঠতে করু করল, আগন্ত্রক ভ্দ্রন্লোক যে চিত্র-প্রযোজক আখতার চৌধুরী! সোলায়মান চৌধধুরী তাহলে কে?’

কামাল সকলকে थামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, আআথতার চৌধুরীই ছদ্মবেশী সোলায়মান চৌধুরী। প্রাস্টিক সার্জারীর বদৌৗতত সম্পূর্ণ বদলে ফেলেছেন তিনি নিজের চেহারা। কিন্ত্র ওর বাঁ হাতটা অমন ঝলসে গোল কিভাবে? জ্ঞান হারিয়েছেন ভদ্রলোক। এসিড দিয়ে প্পুড়িয়ে দিয়েছে কেউ ওঁর বাঁ হাতটা। কে নিজের হাতে আইন তুলে নেবার সাহস ‘পে??

কারও মুখে উত্তর নেই কোন। সকনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে তর্রু করল। শহীদকে দেখা যাত্ছে না ঘরেं। পাশের ঘরে গেছে সে। মি. সিম্পসন উপস্থিত পুলিস কমিশনারকে অক পালে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কানে কানে বললেন, ‘স্যার, আক্রম পকারী এই ঘরেই ছিল। আপনার সন্দেহ হয় কাউকে?’

কমিশনার '্র্রশ্ন করলেন, 'তাহলে পাশের ঘরে আর্তচিৎকার করে উঠল কেন? তুমি বল়ত চাওও, আখতার চৌধুরী ওরফে সোলায়মান চৌধুরীর প্রতি এসিড ছूँড়ে পাশের ঘরে গিত়ে আরও দু'জনকে আহত করেেেে আক্রমণকারী?’

শহীদের কঠ্ঠস্বর শোনা গেল দরজার কাছ থেকে, ঠিক তাই। ও घরে: গিয়ে আক্রমণকার্রী আহত করেছে হেস্টিংস আর ববকেও;'আক্রমণকান্রী এ বাড়িতে একা আসেনি। একজন খানিকক্ষণের জন্যে ইলেকটিসিটির মেইন সুইচ অফ করে দিয়েছিল। অन্যজন অঞ্ধকারের সুযোগে আথতার চৌধুরী ওরফে সোলায়মান চৌধুরীকে আহত করেছছ। তারপরই পাশের ঘরে গিফ্যে হেস্টিংস আর ববের একটা করে হাত কেটে নিয়ে ফিরে এসেছে জ্রাবার এই ঘরে। তারপর জ্লে উঠেছিন আাবার বাতি। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, আক্রমণকারী এই ঘরের ভিতরেই এখনও রুয়েছে। আর একটা দুঃখজনক খবর আছে। অভিনেত্রী মিস "সুরাইয়া বেগম পাশের ঘরে আা্মহত্যা করেছে। তার বাবার পরিচয় পেয়েই চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে সে।
 কামালের হাত্ও র্রিভলডার। উপস্থিত চিজ－প্রোজক，সাংবাদিক，সম্পাদক


 তাকানেন মি．সিশ্পসন। শইীদ একদৃह্টিতে তাকিক্রে জাছু ডি．কন্টার দিকে। ভি．
 চৌ্রীর্র দিকে। মি．সিশ্পসন শহীদের দেখাদখি ড．কন্টার দিকে তাকালেন তীক্ষ দৃষ্টিতে

অকম্মাৎ শহীদ গর্জন করে উঠল ডি．ক户্টার দিকে রিভনতার তাক করে，‘ধরা পড়ে গেছ ঢুমি，কৃয়াশ！মাथার ওপর शাত তুন্ে উত্তর দাও आমার প্রশ্নের।


 সোলায়মান চৌধরী，হে户্টিং্স जান ববকে।

ডি．কন্টা হঠাৎ বিষম কণ্ঠে হাঃ হাঃ করে হেসে ফেলে বনে উঠল，‘টোমার
 অপমাन কর़ছ মহট সাইনটিট্ট কুয়াশাকে। টোমার জানা উচিট，আমার চৌড্ড পুরুষ টপস্যা করনেও হামি ক্য়াশা হটে পারি ना।＇
＇মাথার अপর হাত তোলো，কুয়াশা！＇গর্জন কর্রে উঠলেন মি．সিস্পসন রিতলड़া উঁচি匕্যে।
＇มাঠা थারাপ！বলছি না，হামি ডি．কন্টা！’
শহীদ কঠিন স্ষরে প্রশ্ন কর্রল，আমি জানি；কয়াশা，তুমিই কক্কানের


 চৌুরীর বাড়িতে। তখन জানা ছিল না কুয়াশার，आখতার চৌধরীীই आসলে
 অडিনের্রী মিস সুরাইয়া বেগম তার অ্যাকাউন্টের সব টাকা বাবার आদেশে তুলে
 সহজেই হ্তুত করে। জাখতার চৌধরী অবশ্য স্বীকার করেনি কথাঢ।। কেননা সেক্ষেত্রে তার মড়य্র ফাঁস হয়ে যাবার আশক্কা ছিল।’


 কुয়াশা－২৫

আমাদের সমস্যা সমাধান করে দিতে। তাই মি. গনির মনে মি: সারওয়ার সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করার প্য্যান নাও। তুমি জানড়ে, ওসমান গনি সবকথা আমাদেরকে না বলে পারবেন না। হয়েছিলও তাই। তাছাড়া, তোমার বক্ধালরাই রক্ষা করে মহ্য়া এবং লীনাকে। তারও আগে তোমার কক্কালকে যেদিন আমি অনুসরণ করে আহত হয়েছিলাম, সেদিনও তুমি আমাদের প্রতি নরম ভাব প্রকাশ করেছিলে। ইচ্ছে, করলেই তোমার কক্কাল আরও আগগ গ়াড়ি থেকে আয়রন-বল ফেলে আমার আর কামালের ইহনীলা সাঙ্গ করে দিতে পারত। তোমার কক্কাল আমাদেরকে সমতলভ্ভম পর্যন্ত নিয়ে যাবার পরই বিপদে ফেলার ভান করেছিল। এবং তা তুমিই করিয়েছিলে। আমার জানা আছে, কক্কাল স্রেফ অত্যাশ্যর্य এক বৈজ্ঞানিক आবিষ্কর। এর নিজস্ব কোন ক্মতাই নেই। একে পরিচালনা করতে হয় যত্ত্রপাতির সাহায্যে। এবং তুমি তাই করও। কিন্ত্ তুমি আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে থাকলেও আমরা তোমার অন্যায়, বে-আইনী কর্মতৎপরতাকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। তোমাকে গ্রেফতার করা হন, কুয়াশা। তুমি য়তদিন ফষতিকর বৃত্তি থেকে निজ্েেকে মুক্ত রেথেছিলে, ততদিন আমরা তোমাকে নিয়ে মাথা ঘামাইনি। কিত্তু তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভেঙে আবার অন্যায়, বে-আইনী কাণ তর্ত্র করেছ। এর সাজা প্তে হবে বৈকি তোমাকে। মি. সিম্পসন, কুয়াশার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিন।’

মি. সিম্পসন পকেট থেকে একজোড়া হাতকড়া বের করে সামনে পা বাড়ালেন। ডি. কস্টা অনড় দাঁড়িয়ে রইল সেখাঁনেই। মি. সিম্পসন কাছাকাছি. যেতেই হঠাৎ দ্রুত পা বাড়াল সে দরজার দিকে। ঝাঁপিয়ে পড়ন কামাन ও মি. সিম্পসন। দু’জন মিলে দুটো হাত ধরে টান দিল ডি. কস্টার। ওদের দু'জনের হাতেই ডি. কস্টার দুই হাত কাঁধ থেকে আলগা হয়ে চলে এল। চমকে উঠে হাতহীন ডি. কস্টার দিকে, তাকিয়ে রইন মি. সিম্পসন ও কামাল। দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ডি. কস্টা। পুলিস কমিশনার গুলি করলেন পিঠ লক্ষ্য করে।

পরপর তিনটে গুলি বিঁধল ডি. ক্টার পিটঠ। থামল না সে। आহত হয়েছে বলেও মনে হল না। মি. সিপ্পসন রিंভলভার উচিয়ে তাক করলেন। শহীদ বলে উঠ্, 'থাক', মি. সিম্পসন। ও কুয়াশাও নয়, ডি. কস্টাও নয়। ও কঙ্কাল। কুয়াশার সর্বশেষ এবং মানব-ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিষ্যয়কর আবিষ্ষার!’

ঘরের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল ডি. কস্টার ছম্মবেশে কক্কাল। ঘরের ভিতরে তার গমগ়মম কপ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কুয়াশা আবার অত্যাচারীর সাজা দেবে নিজের হাতে। আবার সে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে দুষ্টের দমনে। আবার সে বিভীষিকা रয়ে দেখা দেবে অপরাধীদের সামনে। রিদিায়। আবার্, দেখ়া হবে, কর্তব্যপরায়ণ বন্ধুগণ।

মাথা নিহ করে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল সকলে। শহীদ ভাবছে, আবার ఆর্তু হবে দুঃস্ব<্গে ভরা রাত, আবার ত্রু হবে উত্তেজনা ভরা দিন। আবার পূর্তোদ্যম্ম কাজে নামতে হবে কুয়াশাকে ज্রেফতার করার জন্যে। Qb

# গুয়্যাশা ২৬ 

凶্রথম প্রকাশঃ আগস্ট, ১৯৭০

## जক

কুয়াশার ডায়েরী" থেকেঃ
বুয়েন্স এয়ার্সঃ ৫ জুলাই।
প্পাজা হোটেলের গেটের সামনে গতকাল যে ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল আজ তার প্রথম পর্বের অবসান ঘটল। জানি না, এখানে এই প্রথম পর্বেই এই ঘটনার পূর্ণ সমাপ্তি ঘটবে, না ভবিষ্যতে অন্য কোন আাচর্য ঘটনার মধ্য. দিয়ে তা ক্লাইম্যাক্সে পৌছুবে।

প্পাজা হোটেলে এক সপ্তাহ ধরে আন্তর্জাতিক বংশানুক্রম বিজ্ঞান সম্মেলন চলছিল। আজকক তা শেষ হু। গতকাল आমি যখন সম্মেলন কক্ষ থেকে বেরোচ্ছিলাম লাঞ্চের তখনও কিছूক্ষণ বাকি ছিল। ট্যাক্সির জন্যে গেেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। নোংরা জীর্ণ পোশাক পরা এক স্থবিরর-প্রায় বৃদ্ধ হোটেলে ঢুকবার জন্যে দারোয়ানের কাছে কাকুতি-মিনতি করছিলেন এবং দারোয়ান তাঁকে ধমকে তাড়াবার্ ঢেষ্ করছিল্ন। বৃদ্ধ কথা বলছিলেন জার্মান ভাষায় আর দারোয়ান বলছিল স্পেনীয় ও:ইংরেজি মেশানো বিচিত্র এক ভাষায়। বৃদ্ধের নিবেhনে স্বভাবতই কর্তবাপরায়ণ দারোয়ানের মন গলবার কথা নয়। প্রথথমায়া আমিও ভেবেছিলাম লোকটা ভিখিরি-টিখিরি হবে। কিন্তু তাঁর চেহারায় বিশেষ করে তাঁর সবুজ চোখের তারায় এক আশ্র্য দ্যুতি দেখত্তে পেলাম়। থমকে দাঁড়ালাম আমি। বৃদ্ধও আমাকে দেখলেন আপাদমস্তক। তারপর দারোয়ানকে বিস্থুত হয়ে আমার দিকেই এগিয়ে এলেন"। আমি ভাল় করে দেখলাম, সত্যি অসাধারণ দীপ্তিময় বৃদ্ধের চোখ দুটো।

কিন্ত্র বৃদ্ধ ছিলেন অত্তন্ত অসুস্থ। তাঁর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। তিন পা হেঁটে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েই তিনি ইাপাতে লাগলেন। আমার বুকে আঁটা প্লাস্টিকের প্লেটের দিকে তাঁর দৃষ্টি। তাতে লেখা:ছিল আমার পপাশাকী নাম। পরিচয়ঃ আন্ত্র্জাতিক বংশানুক্রস বিজ্ঞান সম্মেলনে পাকিন্তানী প্রতিনিধি। সেটাতে চোখ বুলিয়ে বৃদ্ধ কি যেন আমাকে বলতে চাইলেন। কিন্ত্র বলতে পারলেন না। কাশতে नाগলেन তিনি। কনো কাশি এयং সে কাশি সহজ্জে থামল না। কাশির প্রচও দমকে তিনি ফুটপাতের উ়পর বসেই পড়লেন। अভিজাত হোটেলের দারোয়ানের

তা সহ্য হল না। সে চটে-মটে এগিয়ে এল। স্পেনীয় ককনি আমার জানা নেই, তবে তার অঙ্গজ্গি দেখে মনে হন, মুখ নিঃসৃত শক্দতুলো যথেষ্ট অভিজাত না-ও হতে পারে। ইশারায় তাকে বাধা দিয়ে বৃদ্ধকে আমি তুলে নিয়ে একট্ দূরে গেলাম । আমার কাগটা দেখে দারোয়ান অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

বৃদ্ধের কাশি থেমেছিল। তাঁকে आমি বললাম, ‘আমায় কিছ্ন বলবেন?’
মাথা নাড়লেন তিনি। একটু বিশ্রাম নিয়ে ইংরেজিতে বললেন, ‘জার্মান জান?’ তাঁর উচ্চারণ শ্লেষ্মাজড়িত ফ্যাসসফফেসে।

জানি, কিছু কিছ্র।’
বৃদ্ধ কিছ্রঙ্ষণ আমার মুতের দিকে চেয়ে থেকে বলনেন, 'তুমি তো জেনেটিকস সম্মেলনে যোগে দিচ্ছ। আচ্ছা বলতে পার, ম্যানয্রেড শেলরুর্থের অনুপস্থিতিতে কোন জেনেটিকস সন্মেলন হতে পারে?’
'ম্যানফ্রেড শেলবুর্গ!' আমি অবাক হয়ে উচ্চারণ করললাম।
বৃদ্ধের ঠোটটটা বেরকে গেল, ‘ওহ, তোমরা তাঁর নামটাও শোননি বোধহয়!’
ম্যাননফ্রেড শেলবুর্গের নাম আমি ওনেছি। খু আমি না, জেনেটিকস সম্পর্কে যাদের সামান্য ধারণা আছে তারাও ওনেছে। তাঁকেই তো ঐ বিজ্ঞানের পিতা বনে গণ্য করা হয়। হিটলারের আমলে জার্মানির শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজ়ন ছিলেন তিনি।'জার্মান বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ছিলেন বেশ কয়েক বছর। আমি তাঁর নাম ঙনেছি, তাঁর বই পড়েছি। বই-এর মলাটে, পপু-পত্রিকায় তাঁর ছবি দেখেছি। এই সন্মেননেও বারবার ঢ़ाँর নাম উন্লেখ করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁকক দেখবার সুয়াগ আমার হয়নি। ওনেছি, বার্লিনের পতন্নের দিন তাঁকে তাঁর একমাত্র শিঙ্পুত্রসহ শেষবারের মত দেখা গিয়েছিল। পরে শোনা যায়, তিনি মারা গেছেন। অবশ্য এ সম্পর্কে নিশ্চিত' 'োম প্রয়াণ পাওয়া যায়নি। তCে যুদ্ধোত্তর কালে মিত্রপক্ষের গোয়েন্দারা তাঁকে খোজা-ষুঁজি করেনি। যুদ্ধ-অপরাধীদের তানিকায় তাঁ্রও নাম ছিন।

आমি বলनাম, 'তিনি তো মারা গেছেন।'
কন্সুণ হাসি হাসলেন বৃদ্ধ, ভুল। হিটলারের মানবতা বিরোধী অপরাধে ইচ্ছার
 শক্তির হাতে লাঞ্ৰনা ভোগ করতে দে চায়নি। তাই এক গোয়ালার হাতে সে তার শিঙপুত্রকে তুলে দ্রিয়ে দেশ ছেড়ে প্শালিয়েছিল।' তারপর থেকে সে জীবনমৃত্তর মতই জীবন-यাপন করে आস়ঁছে।

স্ৰন্ধানী দৃষ্টিতে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালাম। উদ্রলোক এতদিন পরে এই অবিশ্বাস্য খবর কোথ্থেকে পেলেন? কে ইনি? ম্যানফ্রেড শেলরুর্গ স্বয়ং? ড. শেলবুর্গের যে ছবি দেখ্থেছিলাম'এই রোগপাভ্রুর বৃদ্ধের চেহারার সাথে তার কোন সাদৃশ্য নেই। কিন্ত্ বৃদ্ধের দ্যুতিময় দুট্রো চোখের সাথে সুদুর অতীতে দেখা ছবির

চোথ দুটোর যেন সাদৃশ্য দেখতে পেলাম অনেকটা।
সन্দেহ ঘুচ়़ না। ঢাঁকে প্রশ্ন করলাম, আপনিই কি তাহলে ম্যানফ্রেড শেলবুর্গ?

আমার প্রশ্নটা বোধহয় তাঁর কানে গেল না। চলমান জনস্রোতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে তিনি বোধহয় তখন অতীত বার্লিনের কোন স্মৃতিচারণ করছ্ছিলেন। একটু সরে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলালেন, ‘সিগারেট আছে?’

সিগারেট কেস বাড়িয়ে ধরলুম। কিন্ত্র উনি সিগারেট নিলেন না। আনমনে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলেন। কিন্ত্ পাচ-ছয় পায়ের বেশি হাঁটতে পারলেন না। হাঁপাতে লাগলেন। आামি দ্রুত ঢাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। চেহারায় তাঁর यন্ত্রণার ছাপ। কষ্ঠ হচ্ছিল খুব।

আমি বলনাম, ‘হের শেলবুর্গ, আপনাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিই?’
জবাব সজ্ছে সক্শে দিলেন না। একটু বিশ্রাম নিয়ে বললেন, ‘কে বললে আমি শেলবুর্গ?

पামি তাড়াতাড়ি বললাম, ভুল হয়ে গেছে আমার। যদি কিছ্ মনে না করেন তাহলে চলুন কোন লাঞ্চ কাউন্টারে গিয়ে বসি। আপনার সৰ্ৰ কথ্থা বলতে আমার় शুব ভাল লাগছে।'

লোলচর্ম বৃদ্ধের চোখ দুটোতে যেন আগুন জুলে উঠল। কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে, চেয়ে বললেন, ‘নো, মি. জানী। থ্যাক্কস। কিন্তু আমি ভিशিরী নই। জার্মনन্ররা ভিক্ষ্ণ নিতে জানে না।’
'ना না, आমি তা বলিनि,' ক্ষীণকণ্ঠে প্রত়িবাদ জানালাম।
আবার কাশতে ওরু করুলেন বৃদ্ধ। এবারেও কাশির দমকে তিনি বুক চেপে ধরে ফুটপাতের উপর বসে পড়লেন। চোখ দিভ়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। একট্র অপেক্ষা করে ট্যাক্সি ডাকলাম আমি। বৃদ্ধকে জোর করেই ট্যাক্সিতে তুললাম। অবশ্য ज্রামাকে বাধা দেবার মত় শক্তিও বৃদ্ধের দেহে ছিল না। সিটের গদীতে হেলান দিয়ে জাচ্ছন্নের মত বসে রইলেন তিনি।

ট্যাক্সি চালককে বললাম, 'সবচেয়ে কাহের হাসপাতানে চনে যাও।'
হাসপাতালে যখন গাড়ি থামল তখন তিনি অচৈতন্য প্রায়.।
ভর্তি করাবার জন্যে পকেটট থেকে কাগজপত্র বের করতে হল,। জ্ামার্র ধারণা যে নির্ভ্ল, তার পরিচয় পাওয়া গেল। জার্মান পাসপোর্ট ছিল তাঁর পকেটে। নামটা অन্যঃ ख্खেডম্যান निध্বার্গ। কিন্দু পাসপোর্টে যে ছবিটা আছে ঠিক সেই ছবিটাই দে飞্খেছি ম্যানঝ্রেড শেলবুর্গের বইয়ের মলাটে। দেখেছি পুরানো জার্মান সায়েন্স ম্যাগাজিনে। না, কোন ভ্রুল নেই। ইনিই ম্যানর্রেড শেলরুর্গ।

প্রাথমিক পরীক্ষার পর ডাক্তার বললেন, 'র্রেবারে শেষ মুহ্র্তে নিয়ে এস্ছেছেন। দেহে হাজারোটা রোগ বাসা বেঁধেছে। ফুসফুসটা বিষ্বস্ত প্রায়। চল্মিশশ কুয়াশা-২৬

ঘন্টা বাঁচবে কিনা সন্দেহ আছে।＇
খরচ বাবদ অগ্গিম অর্থ দিয়ে চढে এলাম।
সকানে হাসপাতাল থেকে ফোন এলঃ ৩৫৮ নম্বর বেডের রোগী ফ্রেড্যান শেলবুগ্গ এখুনি আপনার সজ্গে কথা বলতে চান।

সোজা চলে গেলাম হাসপাতালে।
নোংরা জীর্ণ পোশাক্তুলো ছাড়িয়ে ফেনাতেই বোধহয় ড．শেলবুর্গকে অপ্ষাকৃত সুস্থ দেখাচ্ছিল। চেহারাতেও একটা প্রশান্তির ভাব। আমাকে দেখে তাঁর মুথটা উজ্জ্qল হয়ে উঠল। ক্ষীণকণ্ঠে বললেন，‘বোস আমার কাছে। আমার সময় হয়ে অসেছে। ডোমাকে কয়েকটা কথা বলব। তাই ডেকেছি।’
‘বলুন।＇
স্বীকার করছি，আমিই ম্যানফ্রেড শেলবুর্গ। তোমরা যাকে বল，ফাদার অব জেনেটিকস। এ অভিধার উপযুক্ত আমি কিনা তা জানি না，তবে আমি অমন একটা অসস্ভবকে সষ্ভব করে তুন্লেছিলাম যা－এখনও তোমদের কম্পনার জগতে সীমাবদ্ধ। আমিই প্রথম পৃথিবীতে ইউজেনিকস সস্ভব কররে তুলেছি। মানুষের হাজার হাজার বছরের ষপ্লকে আমি বাস্তবায়ন করেছি। এগুলোকে আমার অসুস্থ মনের বিকার বলে মনে কোর্রে না ！’

अবিশ্ধাস आমি করিনি। अভির্ভূত হয়ে গিয়েছিলাম।
ড．শেলবুর্গ একট゙ বিশ্রাম নিয়ে বললেন，আমিই সুপারম্যান গড়ে তুলেছিলাম হিটলারের নির্দেশে। হিটলার চেয়েছিল，ভবিষ্যতের জার্মান তথা সমগ্র পৃথিবীর ভাগ্যবিধাতা হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে একাধিক সুপারম্যান। আমার উপর দায়িত্ব চাপানো হয়েছিল। आমি প্রথমে অস্থীকার করেছিলাম। কিন্ত্র নাৎসী ，বর্বরতার বিক্রুদ্ধে টিকতে পার্রিনি। আমাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল অক গোপন গবেষণাগারে। পরীক্ষামূলকভাবে একটা সুপারম্যান আমি গড়ে তুলেছিলাম। জার্মানির তখন পতন আসন্न । বाর্লিনের পতনের দিনে সুপারম্যান বেবীকে নিয়ে আমি পালিয়েছিলাম বিধ্ধত্ত গবেষণাগারের ভাঙা দেয়াল টপকে। যদিও জানতাম， আমি এক ফ্র্যাংকেন্টাইনের জন্ম দিয়েছি তবু নিজের বৈজ্ঞানিক কীর্তি হিসেবে তাকে প্রাণে মারতে পারিনি। তাছাড়া সে－ও তো একটা প্রাণ．। তাকে হত্যার কি অধিকার আছে আমার？आমি যে বিজ্ঞানী，আমি যে য্ষষ্টা। পরিচিত এক গোয়ালার হাতে তাকে সंপে দিয়ে আমি পালিয়ে এলাম। জানি না，সেই গোয়ালা বা সেই সুপারম্যান শিখ বেঁচে আছে কিনা। যদি বেঁচে থাকে তাহলে সে শয়তানের বয়স এখন ছাব্বিশ－সাতাশ বছর হবে।’

জ়াবার থামলেন তিনি। মিনিট পাচেক চোখ বন্ধ করে রইলেন। তারপর চোখ খুমে বললেন，‘এসব তোমাকে বলছি এই জন্যে যে，তূমিই आমার জীবনের শেষ ব曻। তूমিও জেনেটিকস্ বিজ্ঞানী এটাও তার অন্যতম কারণ। সूপারম্যানকে

ডেভলপ করার বিদ্যা ডোমাকে বলঢত পারতাম, কিন্ত্ বলব না। কারণ পৃথিধীর স্পারম্যান দরকার নেই। অমনিতে পৃথিবীত ৰত বৈষম্য! ज আর বাড়ানো উচিত নয়। তাছড়া তোমরা ব্যে সুপারম্যান গড়তে গ়িয়ে স্ধার্থ অক হয়ে অমানুষ গড় ঢ়ননবে না, কে তার নিচ্য়ত দেবে? আমার এক ইণিয়ান ছাত্র এদিকে《ौ้কেছিন। তাকেও আমি সেই গূঢ় রহস্যের সদ্ধান দিইনি। তবে সে ছিল অসাধারণ প্রতিভাধর বিজ্ঞানী, আরার সে নির্ডুল পথ ধরেই ルগোচ্ছিল, এমন কি তাকে বিপথগামী কর্রার চেষ্টা করা সভ্বেও। আমার বিপ্ধাস, সে তার সাধনায় হ়়ত ইতিমধ্যেই সিদ্ধিলাভ করেছে.। তোমাকে আামা অনুরোধ, यদি কখনও স্ষব হয় তাহলে আমার পক্ষ থেকে তাকে অনুর্রাখ কর, সে যেন সুপারম্যান সৃষ্টি কৃরে
 थাকে তাহলে তাকে ্রংস করতে হবে। জানি না, সেটা সষ্ভব কিনা।।'

আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিত্যে বনनाম, আপনার সেই ইঞ্যিান ছাত্রের নাম কি, হের ড
'ল্লকম্যান এইচ কিম!'
আমি বললাম, 'কিত্ত্ ভারতে ঢো এই ধরনের নাম হয় না সাধারণত? বৃচিশ বा অन्ग কোন জাতি না তে?’

মাথা নেড়ে ড. শেলবুর্গ বললেন, আমার শ্যুণশক্তি এখনও তীক্ষ আছে। সে ছিন, বেসলী মুসলিম। ইఠ্যিযা ঢো এখন ভাগ হয়ে গেছে। কে জানে কোথায় আছছ গে, आর বেঁচ আছছ কিনা।



 মুध্রে দিকে जাকিত্যে বোধহয় সাহস'পেলেন না।
 সল্গে দেষা হবে না।'

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। বৃদ্ধের পরমায় নিঃশেষিত। বোধহয় কাউকে না কাউকে নিজের কथাওনো প্রকাশের জন্যেই মনের জোর্রে তিনি চিকে ছিলেন অতদিন। তাঁকে অকারার সাব্ব্রনা দেবার তাই প্রক়োজন মনে করিনি।

বিকেলে হাসপাতাল থেকে खোন এলঃ ঝ্রেড্যান निఆবুর্গ পরম কক্পণামল্যের সুশীঢী ছায়াতনে প্রত্যাবর্তন কর্রেছেন। आমেন। আমেন।

হামবূর্গঃ ৬ आাগ্ট।


করে দিয়ে গিিয়েছেন।•সুপারম্যান বেনীর সঙ্ধানে আমি জার্মানিতে ঘুরে বেরিয়েছি একমাস ধরে। যে গোয়ালার কাছে শেলবুর্গ সुপারম্যান বেবীকে সঁপে দিয়েছিলেন, তার খোঁজ পাওয়া গেল এখানে, হামবূগে জানতে পারলাম, সে শিফটাকে হামবুর্গের একটা এতিমখানায় ভর্তি করে দিয়েছিল।
¡তিমখানায় ৰখঁাজ নিলাম। তারা জানাল, শিఆটিকে এক ভ্দ্রন্গোক নিয়ে গেছেন দত্তক হিসেবে। পালক পিতার নাম বলল না ওরা। তবে আমি খোঁ করে জানতে পেরেছি, ‘লুক্যান এইচ কিম’ নামে এক বৃটিশ নাগরিক শিখটিকে দত্তক নিয়েছেন। কিমের ঠিকানাটা এখনও পাইনি।

## দूう

কয়েক মাস পরে এক গভীর রাতে।
টश্গীর হাকিম মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারেরর সিনিয়র রিসার্চ অফিসার সেলিম আতহার ও পারভেজ ইমাম ডিনারের আমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরছিন। রাত তখন বারোটার কাঁটায় প্পীছেছে। आরও অনেক আগেই ফিরতে পারত কিন্ত্ বিনি পয়সার মদ পেয়ে পারভেজ আকंষ্ঠ টেনেছে। ঘরে ফেরারও তাড়া ছিন না। পারভেজ্জ অবিবাহিত ও সেলিম আতহারের স্ত্রী-রহ্মটি পিত্রালয়ে নাইয়রে গেছেন।

রাতগুলো অবশ্য ওদের কাছে দামি কম নয়। দিত্নে কাজের শেষে প্রায়ই ওরা রিসার্ট সেন্টারের ডিরেষ্বের ড. কাসেম আল-রাজীর সঙ্গে গবেষণা চালায়। আজকেও ওদের রিসার্চ. সিন্টারে যাবার কথা ছিল। কিন্ত্ ড. রাজী হঠাৎ अসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রোগ্গামটা বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং আমন্তণ সেরে তাড়াতাড়ি ফেরার তাড়া ছিন না। ওদের্প রাতের অপর সঙ্গী ব্রুলুল করিম ডিিনারের শেষেই ভেেেছে। ড. রাজীও আমন্রিত হয়েছিলেন। তিনি অসুস্থতার জন্যে আসতে পারেননি।

आমন্ত্রিতের সংখ্যা নগণ্য। আমন্ত্রণকত্তা আলী সাহেব একজন ইনড়েন্টার। রিসার্চ সেন্টার বিদেশ থেকে কয়েক লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি আনবে। তার ইনডেন্ট পাওয়ার জন্যে ভ্র্দলোক কিছ্দদিন ধরে দৌড়াদৌড়ি করছেন, সষ্ভবত ড. রাজীকে পটানোর জন্যেই এক অভিজাত হোটেনে এই নৈশ-ভোজের আয়োজন করেছিলেন। নৈশ-ভোজের পরে ছিল পানীয়ের অঢেল ব্যবস্থা। आনীী সাহেব লেষ পর্যন্ত থাকতে পারেননি। পারিবারিক প্রয়োজনে তাঁকে বাসায় ফিরতে হয়েছিন। তবে তাঁর কর্মচারীরা ভ্র্রতার র্রুটি করেনি।

মদ্যপানে সেনিমের ততটা অনুরাগ নেই। বেশ কয়েকজন পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা হহয়েছিল পার্টিতে। গল্প-অ্য় কর়ে বেশ কাটল।

সেলিম এখন ভাবছিল অন্য কথা। সে পারভেজকে: বলল, 'ড. রাজী কি সত্যি অসুস্ত হয়ে পড়েছিলেন?'

অতর্কিত প্রশ্নটার অর্থটা বুন্মতে পারল না পারভিজ। সে फবাক হয়ে উল্টো প্রশ্ন করল, 'তার মানে?’

আমার মনে হয়, পিউরিটান ড. রাজী এভাবে এড়িয়ে গেলেন আনী সাহেবকে। यদি কোন, কারণে তাকে ইন্ডেন্ট না দিতে পারেন, তখন যেন চ"্ষুলজ্জায় পড়তে না হয়।'

পারভেজ এতটা তলিয়ে দেখেনি। সে বলল, 'বলতে পারব না। তবে পিউরিটান যারা তারা তো মিথ্যে কথা রলে না।’

সেলিম তার যুক্তির অসারতা অনুভব করে চুপ হয়েগেল।
গাড়িতে আর কোন কথা হন না। সেनিমের বাসার কাছে এসে পড়েছিল গাড়িটা। পারভেজ চালাচ্ছিল। সে গাড়ির ক্পীড কমিয়ে দিয়ে বলল, 'কিরে नाมবि?'
‘তো কি করব? তুইও নাম না, সারারাত গল্প করা যাবে।'
'তারচেয়ে বরং চল ড. রাজীর খবর নিয়ে আসি।'
‘এত রাতে? উनि নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছেন।’
'রাত আর কত হয়েছে। সাড়ে বারোটা। দুটোর আগে তো ওঁর ঘুমের কথা কল্পনাই করা যায় না।

তবে চল ঘুরে আসি।'
স্পীড বাড়িয়় দিল পারভেজ।
মিনিট দশেক পরে গাড়ি ড. রাজীর গ্গেটের সামনে. থামল। গাড়িন জানালা দিয়ে উককি দিয়ে সেলিম দেখল, ড. রাজীর শয়নকক্ষে ম্নান নীল आলো জ্রলছে। জেগে থাকলে উজ্জ্বল আলো জূলত। আর বাসায় না থাকলে জ্বলত ম্নান লাল আলো।

সে বলল, উউন ঘুমিয়ে পড়েছেন বোধহয়, শোবার ঘরে নীল আলো জ্বছে। পারडেজও উক্ দিয়ে দেখল। তবু কয়েকবার হর্ন বাজাল। কোন সাড়া পাওয়া গেলু ना।
'চল, ফেরা যাক।'
গাড়িতে স্টার্ট দিল পারভেজ। সেলিম একটা সিগারেট ধরাল। সামনের দিক থেকে একটা গাড়ি আসছিন। সর্रু পথ। স্পীড কমিয়ে দিয়ে বাঁ দিকে সট্র আগত গাড়িটার জন্যে আর অকটু জায়গা দিল পারভভে। ওদিকটায় খাল। খেয়াল না করলে দুর্ঘটনা অনিবার্য।

গাড়ির নম্বর পড়া সেলিমের দীর্ঘদিনের অভ্যাস। চোখ দুটো তার জাপনাজাপ্সি নম্বর প্পেটের দিকে নিবদ্ধ হয়। অক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না গ্রবश নম্বরটা পড়ে ভীষণভাবে চমকে উঠল সে। গাড়িটা পাশ কাটিয়ে চলে যেতেই প্পেন্নে জানালা দিয়ে গাডডিটার নম্থর আবার দেখল। ৫-কুয়াশা-২৬

आাপন মনেন উচারণ করন সোনম, আার্থ্য।'
পারডেজ মূथ ফিন্রিত্যেই বলল, 'কি হল রে?'
'ড. রাজীর भाড़ि ।
ড. রাজীর গাড়ি? বলছিস কি, সেটা ঢো ড. রাজীর গাড়ি-বার্রান্দাত্তই দেথে जनाय!'

 নিচ্য়ই ভুল করেছিস।’
‘অস্ভব,' দৃए গनায় বলন সেলিম ।
'তাহলে চল ঢো, রিসার্চ সেন্টার্রে খবর নিয়ে আসি। সন্দেহ যখন হয়োে তथন সেটা ডজ্জন করাই ভাল।

লোসলেম বিপ্পাস $এ$ সণ্ডাহের নাইটগার্ড। লোহার বিরাট গেটটার পিছনে ๙কটা টুলের উপর বসে বক সিগার্েে টানছিন। গাড্ডির শাদ কানে ব্তেই সে বাইর্রে দিকে जাকাল। উঠে দাঁড়িয়ে সিগার্রেট্ট পিছনে লুকাল।

সেनिম ও পায়ভেজ গাড়ি থেকে নেমে গেটটর কাছে গিক্যে দাঁড়ান। ওর্রা জানে, রাळ্ ড. রাজী निজে রিiসার্চ সেন্টার না थাকলে ওদেরও প্রবেলের অধিকার নেই। মোসলেম বিষ্ধাস্স তাই গেট খোলবার পौয়তারা না করায় ওরা অবাক হন ना।

ওরা কাছে গির্রে দাড়াতেই প্যাসনেম বিশ্ধাস বলল, বড় সাহেব তো এথন নেই, স্যার। রকট্ আগে, অই মিনিট পন্রে জাে চলে গেছেন।

সেলিম ও পারভ্জে অবাক হয়ে পরশ্পর্রে সুথ্থে দিকে তাকান। কিত্যু সে


ঘ্টা দু'ত্যেক ছিলেন। একটা বড় সুট্টেস সক্গে Aিয়ে অসেহিলেন। ওঁকে जमूश्र বলে মনে হन।
'কিছू বলেছিলেন আমাদের কথা?'
जক্টু ইতস্তু করে প্যাসলেম বিপ্পাস বলन, ‘বলেহিলেন বে, แাপনারা তিनজন অলে যেন বলি, आজ রাতে উनि রকাই কাজ করবেন ন্যাব<রেটরিতে।


'निজ্জে গাড়িতেই রলেছিলেন, না বেবীট্যাক্পিতে?'
'निজ্জের গাড়িতেই।'
সেলিমের চেছোরায় চিত্তা木্র ছাপ দেথে লোসলেম বিপ্ষাস অবট্র ভয়ে. ভয়ে বলन, ‘কোন গোলমাল হয়নি ঢো, স্যার?’
 ৬৬

গোলমাল কিসের? উনি অসুস্ত অবস্হাতেও এসেছ়িলেন, সেটৗ চিত্তার বিষয়। চলি আমরা।'
'চন, পারভেজ।'
'চন।'
দ্ড’জन গিয়ে গাড়িতে উঠন। পারভেজ গাড়িতে টার্ট দিয়ে বলল, 'তাহলে দাঁড়ালটটা কি?'
'তুই তো গাড়িটা ঠিক দেখেছিলি, ড. রাজীর বাসায়?’
নিশ্চয়ই। তা জানিস তো, মদ যত বৈশি খাব আমার ইন্দ্রিয়গুলোও তত তীক্ষ্ম হবে।'
'কিছু একটা রহস্য आছে এর মধ্যে।'
তা তো কটটই, এবং সেটা উদঘাটন করতে হবে। ড. রাজী যে রিসার্চ সেন্টারে আসেননি তাচ্ডে কোনই সন্দেই নেই। এ নিশ্চয়ই অন্য লোক, ড. রাজীর ছम্মবেশে এসেছিল। কিস্ত্র তা-ও যেন বিশ্বাস হতে চায় না।'
‘কিন্ত্র ছম্মবেশ ' কি এতই নিখুঁ হতে পারে? তাছাড়া বেশ ছম্ম হলেও कঠ্ঠ তো আর -ছম্ম নয়? চলাফেরাটাও নয়। মোসলেম বিয়াস নিশয় টের পেত। সে তো চালাক লোক।'

সেলিম বলল, ‘এখন তো তাই মনে হচ্ছে। এখন কি করতে চাস?’
সেই কথাই ভাবছিল পারভেজ। হন্ঠাৎ একটা কথা তার কানে কানে কে .যেন বলে গেল। চোখ দুটো তার জ্জেলে উঠল। দাঁতে দাঁত চাপল সে।
‘কি রে, জবাব দিচ্ছিস না যে? এখন কি করা উচ্তিত, বল কিছ্??
আমার যতদূর মনে হয় ব্যাপারটা নিয়ে প্রকাশ্যে રৈ-চৈ•না কর্রে গোপনে খোজ নেওয়া উচিত আপাতত।'

কিন্ত্র তাতে যদি এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়? তার মানেটা ভেবে দেখৈছিস? কে জানে, ছপ্মবেশীর লক্ষ্যটা কি। आমার তো সন্দেহ হয়…।
 দেখি। ড. রাজীর কানে এখুনি কथাটা ডুমে মাড নেই। অবশ্য অন্য সূত্রে তিনি জানড্তে পারচে কিছ্ করার নেই। আর দেখাই যাক না।'

সেমিম বল্ম, 'বেশ। তবে তাই হোক।'

## তিন

## এক সপ্বাহ পরে।

হাক্িম রিসার্চ সেন্টার্নটা যে এনাকায় অবস্থিত একদা তা ছিন গভীর্ জঅল। এখন তা অনেকটা ফাঁকা হয়েছে। এখানে-সেখানে গড়ে উঠেছে ছোট-বড়̦ কম-ক্যাশা-২৬

কারখানা। আবাসিক ভবনও উঠেছে দ’একটা। কিন্ত্র দিনের বেলা জনসমাগম थাকলেও রাতে এলাকাটা নির্জনতায় ষুকতে থাকে। অডীতেন্ন স্ষৃতি হিসেবে এখানে-সেখানে এখনও যে ঝোপ-ঝাড়খুো আছে সেখানে বাঘের ডাক না শোনা গেলেও সষ্ধ্যার পর থেকেই শিবাকুলের জালাপনে জায়গাটা মুখর হয়ে खব্যে।

রিসার্চ সেন্টারের গেটটা উত্তরমমখী। মেইন ব্রোড থেকে প্রায় একশ’ গজ প্রাইভেট পথটা রাতে বিদ্যুতের আলোকে ঝলমল করছে। পथটার দু’পাশে অর্থাৎ উত্তরে ও দ্দক্ষিণে ছোটখাটো ঝোপঝাড়। পূর্বদিকের জগমফলো অকটু বেশি घन। রাত দশটা বাজতে না বাজতেই দু'জন লোক ইতিউতি কর্রে জभমের মধ্যে দকন। তাদের দৃষ্টি রিসার্চ সেন্টারের বাইরের আলোক-উজ্জিল কৃক্টিটটর পথটার দিকে। তারা অবস্शানস্থলটাiও বেনে নিয়েছে কংক্রিটের পथটার কাচেই। ওদের একজন কুয়াশা। অन্যজন তার অন্যতম যোগ্য সহকারী কলিম। জান্র কয়েকজন লুকিয়ে আহে রিসার্চ সেন্টারের: চারদিকে।

কুয়াশা নিখ্যুত ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। সে খবর্ন পেয়েছে, ড. রাজীর আজ রাতে রিসার্চ সেন্টারে আসবার সষ্টাবনা নেই। নাইটগার্ড তা জানে না । তাই অই রাতটাই সে বেছে নিয়েছে রিসার্চ সেন্টারে অভিযান চালানোর জন্যে।
 থাকা যায়? উসখুস করচ্ত লাগল কল্Aিম। সে বলল, র্রাত তো বারোটা বাজতে চলল। মান্নান তো এখনও অসে পৌছূূ না।'

কুয়াশার দुষ্টি ত্খন গেটের্ন দিকে জগ্রসরমান অকুটা ভক্সসেের উপর। গাড়িটা দেখে চমকে উঠল কুয়াশা। চমকে উঠল ক্লিমও। আরে, এটা যে তাদেরই গাড়!! এই গাড়ি নিয়েই তো মান্নান সষ্ধ্যার পর বেরিয়ে গেছে। তার ঢো রভাবে গাড়ি নিয়ে.রিসার্চ সেন্টারে आসবার কथা ছিল না। ব্যাপারটা কি?

ভাইয়া, সর্বনাশ! এ বে দেখছি আমাদেরই গাড়ি। মান্নান তো এই গাড়িটা নিয়েই ব্বেরিয়ে গিয়েছিল সক্ধ্যায়-। ও এখানে কেন?'
‘ঠিক আছে, চ্রপ করে রসে থাক। দেখ, কি হয়,' গ্গাড়িটার দিকে চোখ রেশে কুয়াশা বলল।

গাড়িটা এসে রিসার্চ সেন্টারের গেটের সামনে থামল। ঠিক ওদের নাকের ডগায় পার্ক করে যে লোকটটা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল্ সে মান্নান নয়, সে হচ্ছে त্রিসার্চ সেন্টারের খোদ বড়̧কর্ডা ড: কাসেম আল-রাজী। ক্য়াশা এবার ভীষণভাবে চ'মকাল, সর্বনাশ হয়ে, গেছে! ভড্রানোক এগিয়ে গেলেন গেটের দিকে।

ক্যাশা চঞ্চলভাবে বলল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে, কলিম। মান্নান বোধহয় ধরা পড়েছে। এখুনি ওর খোজ্েে বেব্পেতে হবে। তার আগে এক কাজ কর...গাড়ির রুটটt চট করে দেথে আয়, ভ্তিরে মান্নান আছে কিনা !’

কলিম সম্তর্পণে রগিয়ে গেম গাড়িটার দিকে। ড. রাজী তখন গেটের ভিকরে ছুকে গেছেন। গেট বঞ্ধ হয়ে গেছে।

आারও খানিকটা এগিয়ে গেল কলিম।। মাত্র ছয়-সাত হাত দূরে গাড়িটা। পেছনে বুটের দিকে একটা গাছের ছায়া পড়েছে। তাতে করের নিজ্ঞেকে লুকিয়ে রাখতে সুবিধেই হল কলিমের। সে বুটের হ্যাঞ্েে ঘোরাল। তারপর একহাডে ঢাকনাটা তूলে ধরার. চেষ্ঠা করল। উঠল না ঢাকনাটা। চাবি লাগানো আছে নিষ্ঠই। তাত্ড করে ভিতরে মান্নানের থাকবার সঙ্গাবনাই বেশি। উত্তেজনায় একটা ঝাড় বয়ে গেল কলিমের বুকের মধ্যে। সে দ্রুত প্যান্টের পকেট থেকে কয়েকটা বাঁানো শিক বের্ করল। অঞ্ধকারেই আন্দাজ করে তার মধ্যে থেকে একটা শিক বেছে নিয়ে চাবির গর্তে ঢুকিয়ে দিল.। কয়েকবার এদিক-ওদিক ঘোরাতেই কটকট করে আওয়াজ হন। শিকটা বের করে. आবার ঢাকনাটা তুলে ধরার চেষ্টা করল। जবারে সফল इল সে। ঢাকনাটা দাই ইঞ্চি পরিমাণ তুলে পেন্সিল টর্চ বের ক্রুল সে পকেট থেকে। বুটের মধ্যে টর্চটা ছুকিয়ে দিয়ে জ্বালল। না, ভিতরটা একেবারে ফাঁকা, কেউ নেই। নিরাশ হন কলিম।'

সে ফিরে আসত্তে কুয়াশা বলল, 'ডুই এখুনি চুলে যা। দ্যাখ, মান্নাননর্র কোন খোজ পাওয়া যায় কিনা।'

কলিম জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হল।
কুয়াশার মনের মৃ্যে তখন ঝড় উত্যেছে। সে বুঝতে পেরেছে, তেত্থে যেতে চলছে তার প্যুান। ত্ত সাবধানতা সত্ত্রেও জানাজানি হয়ে গেছে তার প্য্যান? ४ধু তাই নয়, তার প্ল্যান ব্যবহার করে ডাকেই বোকা বান্াবার চেষ্টা ক্রা হচ্ছে। কিন্ত্র বন্ধু, কুয়াশা মনে মনে তাকে চ্যালেঞ্জ ক़রল, দেथা যাক, চ্ড়ান্ত লড়াইয়ে কে জেতে কে হারে।... নিজেকে যতই তুমি লুকিক়ে র্রাখ আমার কাছে ধরা পড়ে গেছ। आমি জানি, ডুমি এ্থন প্যভ্ত आয়াকে চিনতে পাব্রনি। পারবে, এমন আশাও তুমি. কোরো না। আজকে এখানেই ডোমার সাথে আমার চূড়ান্ত বোঝাপড়া হবে। আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

घড়ি দেখল কুয়াশ।। র্রাত একটা। এক ঘंन্টা হল ড. রাজী ভিতরে গেছেন। এখন বেব্পচ্ছেন না। অथচ ক্রয়াশা জানে, তাঁর বেশিক্ষণ ভিতরে থাকার কशা নয়। थাক यতক্ষণ খুশি।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না ক্য়াশাকে।। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে ৎে কनिম। সে গভীর্ উৎকঠার সাথে বলল, ভাইয়া, মান্নানকে পাওয়া গেহে।:
 কিছूতেই জ্ঞান ফিরিত্যে জানতে পারলাম না। বোধহয় বাচবে না। আ আপনি আসুন। এंখন ঢো জার্ন ডাক্তার পাওয়া যাবে না কাছে পিঠে।:
'বAিস কির্রে!’ উদ্দিগ্ন হল ককয়াশা, ‘কিন্ত্র এখানে যে আামার থাকা দরকার?’ কুয়াশা-২৬





মিনিট পনের পরে কলিম आবার যथা:ছানে ফিরেরে এল। সে বসতেই রকটা नान রঞের ফিয়াট গেটের সামনে এলে থামল। কলিম সবিম্মেয়ে দেখল, মান্নানের ভ্স্সন থেকে যিনি নেঝ্মহিলেন आার ফিয়াট থেকে এইমাত্র যিনি নামলেন তার্রা


 অসেছে সেই-ই। মান্নানকে সে-ই পিচিত্যে আধমরা করেছে। লে-ও দেণে নেবে। माँढত मॅত घघन কनिय।

ড. রাজী গাড়ি থেকে নেশ্ ডক্সলটার দিকে চেয়ে থমকে দাড়ানেন। তারপর

 হয়েছেন।

কয়েক মমহ্র্ত দ̆ডড়িয়ে থেবে ज্দ্রলোক অগিয়ে গেলেন গেটের দিকে।

 বারবার। কয়েক মিনিট পার হয়ে গেল।

আর তারপরেই ঘটল সেই ভয়কর ঘটনাটাঃ
সামনের ब্বোপের অক্ধকার থেকে বিরাট পাহাড়ের মত এক্টা মূর্তি


 অথচ নিঃশব্দ ए. রাজীর পিছনে গিক্যে দাঁড়াল। ড. রাজীও বোধহয় घুরে


কनिমের বুকের মধ্যে কে যেন হাত্ড়ি পিটতে লাগন। সে কি তপ্ধ

 থাকা মোটিই নিরাপদ নয়। অদ্ধকারে ভ্যোপ্র আড়ালে মুকিত্যে থেকেও সে ভরস্গা পেল না। ভাইয়া তো কাছেই আছে, ঢাকেই খবরটो দিয়ে आসা উচিত।

সন্তর্পণণ প্রস্থান কর্রল কলিম। রাד্তায় উঠে সে প্রাণপণে দৌডূূে

পরদিন সকালে।
निंজের শয্যাপ্রান্তে স্তব্ধ হয়ে বসেशিমেন ড. কাসেম আল-রাজী। জানালার ভিতর দিয়ে তাঁর ডয়ার্ত বিড্রান্ত দৃষ্টি দৃর আকাশের দিকে প্রসারিত। কিন্তু আজ তিनि দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে চেছনাহীন। গতরাতে এক ভয়কর, अবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা ঘটেছে ঢাঁর। শক্কায় ও বিশ্ময়ে সেই ডয়াবহ অভিজ্ঞতার কথাই ভাবছিলেন তিনি।

গত প্চিশ বছর ধরে ড. রাজী হাকিম মেডিক্যাল রিসার্ট সেন্টারের সক্গে জড়িত। সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা এবং মালিক ড. লোকমান হাকিমের প্রিয় ছাত্র ছিলেন তিনি। ভদ্রলোক এই সেন্টার স্থাপনের সময়েই চাঁকে সंহকারী করে নেন।

ড. হাকিম ছিলেন এক অসামান্য প্রতিভা। দেশীয় উদ্ডিদ থেকে মৌলিক ওষুধ आবিষ্ষারই ছিল এই রিসার্ট সেন্টার স্থাপনের বিঘোষিত লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য তাঁরা সাফল্যের সাথেই অনুসরণ করে এসেছেন এতদিন। গোড়ার দিকে সেন্টারটা ছিল ছোট। এখন তার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। একতলা ভবন দ্বিতল হয়েছে। স্টাফ বেড়েছে। ফরমায়েশ বেড়েছে। দেশে-বিদেশে খ্যাতি হয়েছে। ভেষজ শিল্পে হাকিম মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার অকটা বিশিষ্ট নাম। কিন্তু বিঘোষিত লক্ষ্য ছাড়াও রিসার্চ সেন্টারে একটা গোপন গবেষগ়া তিনি এবং ড. 'হাকিম গোড়া থেকেই চালিয়ে आসছিলেন এবং সেটা করা হত আখার-গ্রাউ ল্যাবরেটরিতে। ওধু তাঁরা দু'জনই নয়, সেলিম আতহার, পারভেজ ইমাম ও র্রুহুল করিম নামে তিনজন সহকারীও তাঁদের আছে ঐ গোপন গবেষণাগারের জন্যে। পঁচিশ বছর ধরে একনাগাড়ে গবেষণা চালিয়ে অসেছেন । মাত্র চারমাস আগে সাফল্য এসেছে এবং তার একমাস. পরেই এক গোটর দৃর্খটনায় মারা গেছেন ড. লোকমান .হাকিম। তাঁর মৃত্যুতে কাজের হয়ত অপূরণীয় ফ্ষতি হতে পারত কিন্ত্ পারভেজ ইমাম ড. হাকিমের চাইতেও প্রতিভাধ্র বিজ্ঞানী বলে ফ্ষতিটা পূরণ হয়েই ৫ধু যায়নি বরং আরও সষ্ঠাবনাময় হয়ে উঠেছে ঢাঁদের গবেষণার পরবর্তী পর্যায়।

তাঁদের অই গবেষণা চলত প্রধানত রাতে। দিনে তাঁরা সেন্টারের অন্য কাজে ব্যস্ত থাকত্তে। তাঁরা আগে নিয়মিত রাতে কাজ করতেন কিন্ত্র মূল গবেষণায় সাফল্য এসেছে বলে কাজের তাড়াটা এখন অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং নিয়মিত রাতে কাজ করার দব্রকার হয় না।

গতরাতেও ঢাঁর যাবার কथা ছিল না। পারভেজ ও সেলিম আতহার গত কয়েক দিন ধরে কি এক অজ্ঞাত কারণে চিন্তিত। বাকি থাকে ব্রন্ছল করিম। কিন্ত্র সে তো ইঞ্জিনিয়ার আসলে। সুछরাং.তিনি গতরাতে ল্যাবরেটরিতে যাবেন না বল্লেই ঠিক কর্রেছিলেন।

কয়েকদিন শ্রে তিনি निজেও কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করছিলেন। মাসখানেক আগে আমেরিকান রক ভদ্রলোক তাঁকে এমন কতকগুলো রহস্যজনক প্রশ্ন করে গেছেন এবং এমন কতকগুলো খবর নিয়ে গেছেন যার পর থেকে তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে, হাকিম পেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টোরের উপর যেন শীঘ্রই অকটা বিপদ নেমে আসছে। মনটা অস্বস্তিতে ভরে ছিল তার। यুক্তি দিয়ে তিনি সেটাকে দূর করতে পারছিলেন না।

কাল সন্ধ্যায় বাসায় বসে পড়তে পড়তে সেই আশঙ্কাটাই তাঁর মনটাকে সশান্ত করে তুনেছিল। জোর করে মনটাৰকে উদ্বেগমুক্ত করে তিনি ঘুমোতে গিয়েছিলেন। অনেক রাততে ঘুম ভেঙে গেল।' কাপড়-চোপড় পরে তিনি নিশির ডাকে পাওয়া লোকের মত রিসার্চ সেন্টারে চলে গেলেন।

পাহারায় মোতায়েন ছিল পেশোয়ারী তর্রুণ তারিক খ゙। গেটের কাছে গাড়ি থামাত়ই অবাক হয়েছিলেন তিনি নীল রং-এর একটা ভব্সল দাঁড়़িয়ে থাকতে দেখে। সেখানে অতরাতে ভ্স্সলে করে কে আসতে পারে তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। গাড়িটা ভাল করে দেখে তিনি একট চিন্তিত মনেই গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াত্নে। তারিক थाँ তখन গেটে ছিল না। বোধহয় ভিতরে রাউঐ দিতে বেরিয়েছিল। গেট সংলনগ্ন বোতাম টিপলেন তিনি। দোতলায় সিকিউরিটি ক্রমে বৈদ্যুতিক ঘন্টা বেজে উঠল। রিসার্চ সেন্টারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা চমৎকার। নাইটগার্ড ছাড়াও একজন সিকিউরিটি গার্ড থাকে দোতলায় সিকিউরিটি র্রেম। তার প্রধান কাজ হল একটা ক্রোজ সার্কিট টেলিভিশন সেটের পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকা। আর নাইট়গার্ড'রাউণে বেরোলে যদি ড. রাজী বা তাঁর তিন প্রধান সহকারী ছুকতে বা বেরোতে চায় তাহলে গেট খুলে দেওয়া।

ড. রাজী আশা করছিলেন, সিকিউরিটি গার্ড অসে গেট খুলে দেবে। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। কিন্ত্র নাইটপার্ড বা সিকিউরিটি গার্ড দ̆'জনের অকজনেরও পাত্তা নেই। বারবার ঘন্টা টিপতে লাগলেন তিনি। কিন্তু কেউ না আসায় তাঁর বিরক্তি ক্রমশ ক্রোধে ক্রপান্তরিত হंল। आাবার একটু উদ্বিগ্নু হলেন তিনি। রিসার্চ সেন্টারের ভিতরে কোন গোলমাল হয়নি তো? তাঁর আশঙ্কাটাই কি শেষ পর্যন্ত সত্য হল?

গ্গরাদের ফাঁক দিয়ে ভিতরের দিকে তাকালেন তিনি। ভিতরে উজ্জ্বল आলোয় বাগানটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কারও আসবার তেমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা কি? তিনি কি অপেক্ষা করবেন, না ফিরে যাবেন?

इঠাৎ णाँর মনে হন, কে যেন তার পिছনে চাপা নিঃশ্বাস ফেলল। মুখ ফেরান্লে তিনি। বিশান একটা মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে তাঁ পিহনে। তিनि ভढ़ে आর্তনাদ করততে যাচ্ছিলেনं। কিন্ত্ একটা বলিষ্ঠ থাবা তাঁর্ চোয়াল দুটো সাঁড়াশীর মত চেপে ধরল। たू-শশ্দটিও করতে পারলেন না তিনি। গেটের মাথার অতি উজ্জ্qল বৈদ্যুতিক আলোয় থাবার মালিককে অক নজরর দেখে তিনি প্রচণ ভয়ে চোখ

বুজলেন। তার সমস্ত দেহ থরথর করে কেঁপে উঠন।
এখনও সেই ভয়ালদর্শন মূর্তিটা চাঁর চোখের সামনে ভাসছে। বিশান সেই মৃর্তি। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অস্বাভাবিকं। দৈত্যাকার চেহারা। অবয়বটা মানুষের মতই।
 উপর পড়েনি। তবু অস্পষ্ট আলোয় তিনি দেখেছিলেন তার ভয়ালদর্শন ক্রপটা। বিরাট মুখটা মানুষের মতই, তবে রোমহীনবলে মনে হয়েছিল। মাথাড্ওে অতট্রু চূল দেখেননি তিনি। কি ভয়ক্কর স্যার কুৎসিত দেখাচ্ছিল তার টকটকে মুখ আর বুকটা! মনে হচ্ছিল, যেন গা থেকে চামড়া খসিয়ে নিয়েছে অথবা বলা যেতে পারে, আগুনের आাচচ মাংস যেন ঝলসে গেছে। বড় বড় গোলাকার চোখ দুটোতে যেন র্জিঘাংসার আগ্গন জ্বলছে। সবচেয়ে হিংস্র দেখাচ্ছিন্ন তার্র দাঁত্গেলো। চকচকে ছ্রির মত দू’পাটি দাঁত। তার মধ্যে দিয়ে জিহ্মাটা বেরিয়ে অসেছে। ত্রিকোণাকৃতি থ্যাবफ়া,ন্নাকটা নিঃশ্বাস-প্রশ্ধাসের সাথে সাথে হাপরের মত ফুলে ফুলে উঠছে। নিঃপ্ধাসটাকেও যেন আগুনের হলকার মত মনে হচ্ছিল তাঁর। যতদ্মণ ঢোখ তাঁর খোলা ছিল, মনে হয়েছিল সেই করালদর্শন জীবটা মৃত্যুর মত দৃষ্टि মেলে তাঁর মুখের দিকে চেট়ে আছে। ড. রাজীর চোয়ালে চাপটা ক্রমেই বৃদ্ধি পাष্ছিল। মনে হচ্ছিল, চোয়াল দুটো এই মুহ্র্তেই ভেঙে যাবে। অসছ্য যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করছিলেনি। কিন্ত্র সে বেশিক্ষণের জন্যে নয়। আতক্কে ও যন্ত্রণায় তিনি সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন। সংজ্ঞা ফিরে পেলেন সকাালে। ধীরে ষীরে চোথ সেললেন অবং অবাক ₹য়ে দেখলেন, তিনি তাঁর নিজ্রের শয়নকক্ষে নিজের শय্যাতেই তয়ে আছেন। ধড়মড় করে 'উঠঠ বসলেন তিনি। চারদিকে ভাল করে চেয়ে দেখলেন। না কোন সন্দেই নেই। বিহ্ন হয়ে বসে রইলেন শয্যাপ্রান্তে। কোথায়. কি যেন একটা গোলমাল হয়েছে, কি যেন ঘটেছে, ঠিক স্যুরণে আসছে না।

आস্তে आর্তে সব কথ্থা মনে পড়ল তার। রিসার্চ সেন্টারে গিয়েছিলেন তিনি গতরাতে। তারিক খাঁকে গেটে দেখড্ত পাননি। তারপর্..।

ভয়ে .চোখ বুজলেন তিনি। দিনের আলোত্ও তাঁর বুকটা কেঁপে উঠন আর একবার। রিসার্চ সেন্টারের সামনে সাক্ষাৎ ঘটেছিল অক ভয়ালদ্রর্শন দানবের সাথে। কি ভয়ক্কর তার চেহহারাটা! কল্পনাতীত বীডৎস সেই মূর্তি। তিনি কি স্বপ্ল দেখছিলেন? ওটা কি দूঃস্বপ্ল অথবা উত্তধ্ট মত্তিষ্কের কল্পনা? না, তা নয়। এখনও তাঁর চোয়াল ব্যथা করছে। কি প্রচ শক্তিতে সেই বিকট প্রাণীটা তার চোয়াল চেপে ধরেছিল! কিন্ত্ কে বা কি ঐ কদাকার দৈৈত্যাকার মূর্তিটা? অমন বিশাল आকারের মানুষের আকৃতির কোন প্রাণীর অস্তিত্ব আছে বলে তিনি জানেন না। ওটা গরিলা নয়, শিম্পাঞ্জীও নয়। তাহল্নে কি গ্রহান্তরের কৌন প্রাণী? নিজেরই হाসি পেল এই অদ্ডুত কল্পানাতে। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই ওটা মানুষ। নিয়াণারারথাল মানুষ নয়, হোমোসেপিয়েন। কিত্ত্র হোমেসসেপিয়েন আকারে কেমন করে অতটা স্রিশাল इবে? চেহোরা অবশ্য কদাকার इওয়া 'বিচিত্র নয়। কিন্ত্র ঐ মৃর্তিটা কেন

এসেছিল রিসার্চ সেন্টারের গেটে? ভিতরে ঢোকবার জন্যে? উদ্দেশ্যটা আসলে কি? নীল রংয়ের ভত্সলটাই বা কার? ওটাই বা কেন অতরাতে রিসার্চ সেন্টারের সামনে দাঁড়িয়েছিল? তাঁর কোন সহকারীর বা সেন্টারের আর কারও গাড়ি ওটা নয়, তা তিনি জানেন।
...বাস্সায় ফিরিয়ে আনল ঢাঁকে কে? হাজারোটা প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় জমাল। কোনটারই সদুত্তর পেলেন না। একটা জটিল আবর্তের মধ্যে হাবুড্রূবু খেতে লাগলেন তিনি। একটা সন্দেহ তাঁর মনে উকি দিতে লাগল বারবার।

ড. রাজীর সংসারটা অতি শ্কেদ্র। বষ্ধন বলতে একটি মাত্র কন্যা-সন্তান। স্ত্রী বহুদিন হল জান্নাতবাসিনী। অত্তঃইীনন স্নেহে মেয়ে রাকুকে ড. রাজী লালন-পালন করেছেন এ্যং সে তাঁর অতি গর্বের ধন। রাকু অর্থাৎ রোকেয়া মিউনিক ইউনিভার্সিটি থেকে জেনেটিকস-এ ডষ্ঠরেট প্পেয়েছে। দেশে ফেরার আগে কন্টিনেন্ট সফর করছে। যে-কোন দিন ফিরে আসতে পারে। জাপাতত বাবুর্চি মইনুল ও মধ্যবয়সী পুরানো চাকর জাকেরকে নিয়েই তাঁর সংসার। রাতে কি করে তিনি বাসায় ফিরে অলেন সে রহস্য इয়ত তাদের জানা আছে।

জাকেরকে ডাক দেবেন বলে ঠিক করলেন ড. রাজী। কিন্তू দরকার হল না। বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল।
'হুজূ?'
জাকের?’
‘জ্বে। আপনার নাস্তা তৈরি।’
'đদিকে তনে যা।'
পর্দা সরিয়ে ভিতরে ছুকন জাকের। ড. রাজীকে বাইরে বেরোবার পোশাকে মায় জুতো পরিহিত অবস্থী দেখ্খে সে বিচলিত হল না। উনি যে রাতে রিসার্চ সেন্টারে কাজ করেন এবং অনেক সময় র্রদম সকাল করে বাসায় ফেরেন, তা সে জানে।
'অক কাপ চা দিয়ে या।'
একট্র অবাক হল জাকের। এটা একটা নতুন ঘটনা। বেড-টিরি অভ্যাস. ড. রাজীর কোনদিনই.ছিল না।
'হুজুর।'
ব্যাপারটা নত্ন বলে যে জাকের অবাক হচ্ছে তা বুঝতে পারলেন ড. রাজী। তিনি বললেন, 'শরীর্টা ভানু লাগছে না। চা নিয়ে আয়। দেখি, यদি ভাল নাগে।'
‘আচ্মা;' বেরিয়ে গেল জাকের।
জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ড. রাজী। রাতের ভয়াবহ ঘটনাগুলো আবার চিন্তা করতে লাগলেন। অতক্ষণে তিনি এটা বুঝত়ে পেরেছেন যে, কিভাবে রাত্তে তিনি ফিরেছেন জাকেরও তা জানে না। মইনুলও নয়। তাহলে তিনি কেমন করে গলেন?

টেলিফ্যোনটা বেজ্ে উঠ্ল।

ড. রাজী জানালা ছেডড়ে এসে রিসিভারটা ডুললেন, 'হালো? রাজী বলছি।' ওদিক থেকে কস্পিত কঠ্ঠ কানে এল, 'ছ্যার, ছিকিউরিটি গার্ড হাত্ম আলী বলছি। এদিকে ছর্বনাছ হয়ে গেছে, ছার!’’
'कि रয়েছে?'
তারিক थা মারা গেছে।'
' যারা গেছে!' চরম বিশ্ময়ে প্রশ্ন করলেন ড. রাজী।
‘হাঁা, ছ্যার, বাগানের মধ্যে উপ্পুড় হয়ে পড়ে আছে। ছাড়া গায়ে রক্ত,' কম্পিত কণ্ঠে হাত্ম আলী জানাল।
'রক্ত! সর্বনাশ!' চমকে উঠলেন ড. রাজী।
‘ঁ্যা, ছ্যার। घাছ পর্যন্ত ভিজে গেছে।'
'মানে••খু-উ-ন হয়েছে তারিক थা?’' উত্তেজনায় তোতলাতে লাগলেন ড. রাজী
'তাই তো মনে হচ্ছে, ছ্যার। আরও ছ্যার, অবাক কাৎ ঘটেছে।’
'কি?'
‘গেটের ছ্যার, ীককটা ছিক বাঁকানো। আর তালাটা ভেঙে পড়ে আছে গেটের ভিতরে!'
‘পুলিসে খবর দিয়েছ?’
‘ণখনও দেইনি, ছ্যার। আমি তো এইমাত্র দেখলুম।’
‘রাতে কিছ্রই টের পাওনি. তুমি?’
'ना, ছाর।'
ঘ্মিয়েছিলে বোধহয়?’
কোন জবাব শোনা গেল না।
' হালো?'
'ज্,ি, ছাांর।'
‘জবাব দিচ্দ না কেন?'
'घুমিয়ে পড়েছিলুম, ছ্যার। ছরীরটা ভাল ছিল না। একট্র জ্রর-জ্রর এছেছিল ক্থন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, টের পাইনি.। এই একंট্ আগে ঘুম ভেঙেছে.। নিচে নেমে দেখি এই অবছতা।

যাক, পুলিসে খবর দাও। আর, আমি আধঘন্টার মধ্যেই আসছি। পুলিস আসবার আাগে দারোয়ান ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে দিয়ো না।'
"জা্ছা, ছ্যার।'
ব্রিসিডার রেথে দিলেন ড. রাজী।
আধঘন্টা পরে তিনি রিসার্চ সেন্টারের দিকে রওয়ানা দিলেন। গতরাতের কथাই ভাবছিলেন গাড়ি চালাতে চালাতে, আর যতই ভাবছিলেন ততই তাঁর মনে হচ্ছিল, রিসাড সেন্টারে ডেেজেের গবেষণার আডালে তিনি ও তাঁর সহয়োগীরা কুয়াশা-২৬

অতি সঙোপনে শে মৌলিক ও যুগান্তকারী গবেষণা চালিয়ে সম্প্রত সাফল্য অর্জন করেছেন, যেভাবেই হোক ঢাঁদের অমিচ্ছাসত্ত্বেও ঢা ফাঁস হয়ে গেছে এবং যারা রিসার্চ সেন্টারে এই ভয়াবহ কাণ গতরাতে ঘটিয়েছে ঐ গবেষণার ফলাফন সম্পর্কে সন্ধান লাভই ছিল তাদের লক্ষ্য। সেন্টারের কর্মচারীদের ধারণা যে, তাঁরা চারজন রিসার্চ করেন তাঁর নিজস্ব চেম্বারে। আসলে তাঁর চেম্বারটা হল ভূ-গর্ভস্থ গবেষণাগারের প্রবেশ পথ। ঐ কক্ষটার দেয়ানে যে বিরাট একটা আয়রন সেফ আছে, সেটা হৃচ্ছে একটা লিফট। সেটা নিচে আগার-গ্গাউও গ়েষণণাগারে চলে গেছে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁরা এক যুগাস্তকারী সাফল্য অর্জन করেছেন ১্ব আলারগ্রাউঞ্য ল্যাবরেটরিতে। তার ফলাফল জানাজানি হলে বিপ্বব্যাপী তুমুল રৈ-চৈ পড়ে যাবে। কারণ आণবিক বোমা आবিষার বা মানুষের চাদে অবডরণের চাইতে ঢাঁৰদর সাফল্য র্রত্টুকু তুচ্ছ নয়। এই আবিষ্ষারের ফলে মানবজাতির ইতিহাস
 यেমন পরম কন্যাণ সাধন করতে পারে তেমনি সামান্য ভূল হলে অঞ্বা কোন অবিবেচক অপরাধীর হাতে পড়লে, মানবজাতি নিশিহৃও হয়ে যেডে পারে. অথবা निकिए না হলেও পৃথিবীটা একটা নরকে পরিণত হতে পারে। आবিষ্কারের সেই অকন্যাণকর দিকটা যতদিন ঢাঁরা দূর করতে না পারবেন ততদিন তাঁরা তা প্রকাশ করতে চান না। ড. লোকমান. হাকিম বারবার তাঁর এবং তাঁর সহকারীদের প্রতি এই হুশিয়ারি উচ্চারণ করে গিয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিছ্যেছেন যে; মানুষের অমগ্গ হয় এমন কিড্র. তাঁরা করবেন না। তাছাড়া ড. রাজী জানেন এবং ড. হাকিমও জানতেন যে, এই আবিষকরের কথা প্রকাশ প্ৰেলে বিং্শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের তালিকায় তাঁদের নাম যুক্ত হुবে।

ড. হাকিম ছিনেন দেরদর্শী লোক। তাদের আবিষারের ফলাফল জানবার জন্য যে চেষ্ঠা হতে পারে তিনি সে পর্বাভাসও দিয়ে গেছেন এবং সেই জন্যেই তিনি ড. রাজীর ক্রুমের প্রব্বশ পথে সিকিউরিটির ব্যবস্থাও করে গেছেন। ড়. হাকিমের সতর্কবাণী আজ তাঁর বিশেষভাবে মনে পড়ছে।

ড. রাজী निজজকে প্রশ্ন করলেন, ‘্ৰ দৈত্যাকার প্রাণীটির রহস্যটা কি? आপাত্ত কোন মানবীয় যুক্তি দিয়ে, বিজ্ঞান দিয়ে তিনি তো এ নৈসর্গিক ঘটনাটার ব্যাখ্যা দিদে পারছেন না। ওটা তো অশরীরী आश্মা নয়, ছাঁর উত্তেজ়িত মত্তিক্ষের কল্পना নয়, মানসিক বিকার বা বিভ্রম নয়, श্যাল্যুসিনেশনও নয়। ঢাঁর অস্তিত্রের মতই ওটও. সত্য।

তিनि জানেন, পুলিসকে ত্রসব বলে কোন ফায়দা হবে না। পুলিস ঢाँকে বিশ্পাস করবে না। বরং তাঁকে হয়ত উন্মাদ বলে মনে করবে। সেটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। তিनি यদি নিজের চোথে মূর্তিটাকে না দেখতেন তাহলে অতি नিপ্বাসভাজ্রন ল্লাককর কথাও তিনি বিশ্ধাস করতেন না। তিনিও বাপারটাকে १৬

ভলিউম-৯

মানসিক বিকারজনিত কল্পনার ফন বলে মনে করতেন।
ক্রিমিন্যান ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের প্রধান তাঁর বক্ধু: মি. সিম্পসন এখন এथানে थাকনে ভাল হত। ড. রাজী তাঁকে বিশ্ধাস করাতে পারতেন। কিশ্র চিকিৎসার জন্যে ভদ্রমোক জুরিখ গিয়েছেন। কবে ফিরবেন, কে জানে'। পুলিসের বড়কর্ডাদের আর কারণ সজ্গে তাঁর জানাশোনা নেই।

## চার

রিসার্চ সেন্টারে জনসমাগম అত্রু হয়েছে। কর্মচারীরাও দু’একজন করে আসছে। সকাল থেকে দারোয়ান মোসলেম বিশ্ধাসেরর ডিউটি। সে এসে গেটের দায়িত্র নিয়েছে। কিছ্ম মাল ডেলিভারী দেবার কথা ছিল সকালে। ডা নেবার জন্যে টাক এসেছে। ইনডেন্টার আলী সাহেবও এসেছেন।

কাউকে ভিতরে দকতে দেওয়া হয়নি। গেটের বাইরে ছোট ছোট দনে জটলা পাকাচ্ছে তারা। উত্তেজিত কথাবার্ত শোনা যাচ্ছে, অজবের ফানুসটাও ক্রমেই্


পারুভেজ ও সেলিম आতহার অসে পৌছ্ল। সেनিমের গাড়ি সার্ভিসিং-এ গেছে। পার্রভেজ সেন্টারে আসবার পথে ওকে নিয়ে অসেছে। গেটের বাইরে জটলা দেঞ্েে ওর্না অবাক হল। পারভেজ গাড়ি পার্ক করে বঙ্ধ গেটের দিকে ডাকিয়ে কাইেইই माँড়ানো একজন পরিচিত কর্মচারীকে জিজ্ঞেস কর্ল, 'ব্যাপার কি সাদউদ্দিন সাহেব, आপনার্রা সব বাইরে দাঁড়িয়ে, দারোয়ান নেই গেটে?'

घটনাটা সবিনয়ে প্রকাশ করনেন ভ্দ্রলোক।
 সেলিম বিড়বিড় করে কি যেন বললল।

অন্য একজন কর্মচারী বলল, ‘গেটটাও নাকি খোলা ছিল। গেটের বিরাট মজ্জূু চালাটা নাকি, স্যার, মুচড়ে ডেঙে ফেলা হয়েছে।'
'বলেন কি!’ বিশ্ময় চরমে উঠ্ সেলিমের, 'ও তালা ডাঙার মত শক্তি তো মানুষের নেই!'

অধু কি তাই স্যার, গেটের অমন ইস্পাতের মজবুত শিকও অনেরেটা বাঁকিয়ে ফেলেছে,' চোখ দুটো বড় বড় করে সাদউদ্দিন সাহেব জানালেন।
'কি ভয়ানক ব্যাপ্সার।' পারভেজ বলল।
‘এ যে ভূতের থেলা उব্স হল রে। চল় তো দেশে আসি।. আাপনাদের বোধহয় ছুকডে দিচ্দে না?’ কচ্ঠে তার উদ্বেগের ছাপ।

ডডিরেষ্ঠর সাহেব কাউকে, ছুক্ত দিতে নিষেষ করেছেন। তবে আপনারা স্যার, ছুকডে পারেন,' পারডেজ্জ ও সেলিমকে দেথে দারোয়ান বলম।

কিত্রু ওরা দুকল না। গেটটা দেখতে লাগল দু'জন।

কর্মচারীঢি মিথ্যা বলেনি। গেটের ডাইনের পাল্লাটার দিতীয় শিকট়া বেশ
 অকট্টা শিওকে पूকিয়ে দেওয়া বৈভে পারে। শিকটার পাশেই তালা ব্োলাবার आংট। बোধ্য় বাইরে থেকে হাত ছুকিয়ে তালাটা ডোে ফেন্না হর্যেছে।

পারভেজ নীরূবে মাথা নাড়ন।
দারোয়ান মোসলেম বিপ্ধাস ফ্যাকাসে মুখে বলল, আামার মনে হয়, কাজটা মানুষ কর্রেনি; স্যার।'
'ঠিক ধরোহ, করেরেছে ভূতে। তবে ঢোমার-আমার মত রক্ত-মাংসের ভূত্ত সে,' বির্রক্তি প্রকাশ করন পারভেজ।

মোসলেম বিপ্ধাস সাহেবদের সামনে জার যুক্তিতর্ক করার সাহস পেল नা। সে বলল, 'স্যার, आপনারা কি ভিতরে एকবেন?'
'না, थাক। সবাই বাইরে রয়োেন, आামাদের সে ক্ষেত্রে ভিতরে যাওয়া উচিত নয়। इয়ত অমন কিছू করে ফেনতে পারি যাতে সাক্ষ-প্রयাণ নষ্ঠ হবে,' সেনিম জবাব দিল।

পারভ্জ বনन, 'ঠिक বলেছিস।’
দ্জন রকপালে সরে গেন।
ক্কোভ প্রকাশ করে সেলিম বলন, ‘িন্রে, ব্যাপারটা তহহে অই পর্যত্ত গড়াল? ত্খनই বলেছিলাম, ড. রাজীকে বলা দরকার। তুই রাজি হনি নে, বেচারা তারিক
 পারनाয় ना। माঋथानে Чই কা৩ घটে গেল।

পারভেজ জবাব দিল না। कि যেন ভাবতু লাগাল সে।
आनी সাহেব কল্যেকজন কর্মারীর সক্丷ে কথা বनহিন্েেন। তিনি সেনিম ও পারडেজকে দেথে ধগিশ্যে গলেন।
‘‘ই ব্য আাী সাহেব, কি থবর?’ লেনিিম প্রশ্ন করন।
আার থবর। সে তো এখানে এসেই ৫নতে পেলাম। आার এক খবর খনেছেন आপনারা? মেহার-পাড়ার এক জ্র্রোক বলছিলেন, কে নাকি গত্যাতে এభানেই जক व্ৰাপ্রে মধ্যে রাক্ষ্সের মত বিরাট একটা মননম দেখেছে।

সেলিম প্রশ্ন কর্রন, ‘জেগে, না ঘুমিয়ে?’
 উড়িয়েই দিলেন; কিল্যু তালা ভাঙা, শিক বাকানো, या সব ৫নছি তাতে বলুন তো সাহেব অকেবারে উড়ির্যে দিই কি করে? অবশ্য যেমনটা বনেছে হয়ত সত্যি নয়।
 চওড়া কোন লোককে দেখেছে কেউ। তারপর এই সব খবর অনে ルাঁ-৫ট মিলিয়ে বেশ পর্রিবেশনবোগ্য করে তুনছছ ব্যাপারটা।

१৮

ভলিউম-:

পারড্জে আলী সাহেবের মম্বা-চওড়া সৌষ্ঠবময় স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে তরলকণ্ঠে বলল, তাহমে মনে হচ্ছে জাপনাকেই দেখ্থছে কেউ।'

ד্তা মশাই ইচ্ছে করলে রাতের বেল্গা দু’চারজনের চোখ ছানাবড়া করতে পারি বটে,' আলী সাহেব হাসতে হাসতে বলনেন।

সেলিম পথের দিকে চৌ়েছিঁি। একটা পুলিসের গাড়ি এসে থামল। ঠিক फার পিছনে এল ড. রাজীর গাড়ি। পুলিসের গাড়ি থেকে নামলেন সমসের দারোগা। ড্দ্রলোককে সেলিম চেনে। প্রশশ্ত টাক ও নধর কান্তি এ তল্মাটে তাঁর সুনাম বৃক্ধির অन্যতম কারণ।

পরিচয় শেষে ড. রাজী সমসের দারোগাকে নিয়ে রিসার্চ সেন্টারে ছুকলেন। দারোয়ান ఆঁদেরকে অকুস্থমে নিয়ে গেল। তার আগে তিনি বাঁকানো শিকটা দেখলেন এবং একটা র্পমমালের মধ্যে আলগোছে ভাঙা তালাটা তूলে একজন কনস্টেবমের হাতে সঁপে দিলেন।

কসমস ফুলের বেডের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে নিস্পন্দ দেহটা। গায়ের থাকী জামাটার্ রক্তু কিয়ে গিয়ে কালচে রং ধারণ করেছে। বুকের কাছে মাট্তেওে রক্তের দাগ। বাঁ হাতটা গায়ের তলে। কোনাকুনি করে কোমর থেকে घাড় পর্যন্ত ৩লির বেল্ট। বन्দूকটা পড়ে আছে কয়েক হাত দূরে। ঝাঁকড়া চূলে মুঈটা आচ্ছ্ন। ত্র চেনা যায় তারিক খাঁকে।

निঃশক্দে দাঁড়িয়ে রইল ওরা কিছূহ্পণ। সেলিম অকটা দীর্घপ্ধাস ফেলল।
সমসের দারোগা বললেন, ‘দেখবার কিছ্ৰ নেই। যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে তাহলে জামরা লাশটা ময়नা उদন্তে পাঠিয়ে দিতে চাই।'
'ना ना, आপত্তির্র প্রশ্নই ৫ঠ না। এটা হচ্ছে মার্ডার কেস। অপরাধী যাতে ধরা পড়ে তার জন্যে আমাদের সহযোগিতা করা উুচিত।'
 याচ্ছে না? রক্ত ১্র জায়গাতে সবচেয়ে বেশি জমাট বেষেেছে।'
 নয়। কেউ आওয়াজ-টাওয়াজ छনেছে নাকি?’
'সেরকম তো কারও কাছে Өনিনি এখন পর্যד্ত,' ড. রাজী বললেন। 'शাত্ম फালী তো সারারাত घूমিয়েই কাটিয়েছে।'
'হাজ্মে আলী আবার কে?' সমসের দারোগা প্রশ্ন করলেন।
'সिকিউরিটি গার্ড।’
‘সে-৫ কি রাতে ছিল নাকি রিসার্চ সেন্টারের মধ্যে?’
'হ্যা। রাতে দু'জন লোক থাকে। একজন থাকে গেটে, আর একজন থাকে সিকিউরিটি ক্রমে,' সিঁড়ির পুর্বদিকের দোতলার কহ্ষুটা দেখিয়ে বলনেন ড. রাজী। 'তার্গ কাজ্জ অবশ্য তধ্ধু সি. সি. টিভির পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকা।
‘সেটা আাবার बেন?’

Чামি বুমিভ্যে দিচ্ছি। চনুন, রিসেপশন ক্রহে গিয়ে বসা যাক,' সেনিম প্রস্তাব করল।
'সেই ভাল,' পারডভেজ বলল।
রিসেপশন র্রমম গিয়ে বসল সবাই। সমসের দারোগা নাশটা সরাবার জন্য কনক্টেবনদ̆রকে নির্দেশ দিলেন। কর্মচারীদ্রের ছুকতে দেবারও অন্মুতি দিলেন।

 সি. সि. চিভির ক্যাম্মরা ফিটি কর্রা আছে এবং সিকিউরিটি গার্ডের কাজ হন, টেলিভিশনের পর্দার দিকে তাক্যে থোক।

দার্রোগ তার্র ভ্রিড়িতে হাত বুনোতে বুলোতে বললেন, 'সারা দিন-রাতই সিন্নেমার ব্যবস্থা আাছে তাহনে?'
'না। রাত দশঢা থেকে ও ব্যবश্থ। সেকেল শো বলতে পারেন,' সেলিম बनल।
'कि ভেন গার্ৰের নামটা?
शाত्य जानी।

 তার দিকে।
‘তোমার নাম হাতেম आাनी?
‘जি, দার্রোগা ছাব।'
'তा, খूनঢो কে করুল?’
शাত্ম আলীর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।
'জानि ना, ज्ञाর।'
‘বল কি হে? বনতে গেলে তোমার নাকের ডগায় এমন রকটট শাө ঘটল ...?'
 পার্লन ना। তার কাश থেকে জানা গেল শে, লে র্রাত দশটায় অসেছিন ভিউটিতে।

 সেটা সে অ্যাডজাট্ট করে রকটট বই নিয়ে ক্যাশ্প-খাটের উপর খয়ে পড়ে।

দূ্রজা গুলে, না বক্ধ রের্শে?'
দরজজা বক্ধ করেই ছুয়ে ছিলাম, ছার।’
'তারপূ?'


 ৮○

ভলিউম-৯
‘ঁঁ" জাতীয় একটা শব্দ করে সমসের দারোগা হাতেম আলীকে বিদায় দিয়ে মোসলেম বিপ্বাসকে পাঠিয়ে দেবার হকুম দিলেন।

হাতেম আলী বেরিয়ে গেল।
দারোগা বললেন, ‘কি কি খোয়া গেছে তার কোন নিস্ট্ট তৈরি করেছেন নাকি, ড户্ট্র সাহেব? না, আমিই তৈরি করে নেব?’
‘খোয়া গেছে? তাই তো, এ-ব্যাপারটা আমি ভেবেও দেখিনি।’
‘বলেন কি, স্যার। এটা যে ডাকাতি কেস, বুঝতে পারছেন না?’
'ডাকাতি কেস!' সেলিম চোখ দুটো কপালে তুলল।
সমঝদারের মড় মাথা নেড্ডে দারোগা বললেন, ‘প্রথমটায় আমি ভেবেছিলাম, হাতেম আনীর সাথে তারিক খौর বোধহয় ঝগড়া-ঝাটি ছিল। হাতেম আলীই কাণ্ডটা করেছে। কিন্তু খুন করে কেউ অমন ভাবে ঘুমোতে পারে না, বুঝলেন তো? হেঃ হেঃ অনেক দিনের অভিজ্ঞতা কিনা পুলিস বিভাগে…।

তা তো বটেই,' সেলিম সায় দিল।
তাহলে বাইরের লোক। তা অকারণে তারা তালা ভেঙ্ডে ভিতরে ছুকবে না। নিশয়ই ডাকাতি করতে অসেছিল।
' 'তা তো নি‘চয়ই,' সেলিম স্বীকার করতে বাধ্য হল।
'সাধারণ চোর ছ্যাচোড়ও নয়।'
নनिঃসन्দেহে।'
তাই তো বলছি, কি কি খোয়া গেছে তা জানত়ত পার্লেই ‘ব্যাটাদের ঠিক ধরে দিতে পারতাম। এই যে, তোমার নাম বুঝি...কি যেন?’

মোসলেম বিষ্ধাসকে ঢুকতে দেখেই প্রশ্ন করলেন তিনি।
'মোসলেম বিষ্ধাস।'
‘‘সেছ কথন? ক’'টা থেকে ডিউটি?’
'সকাল ছ'টা।'
'তুমিই বুঝি গেট খোলা দেথেছ?’
গ্যা, অকেবারে হাট করে খোলা ছিল। पুকে তারিক থাঁ রোজ করতে গিয়ে দেখি, বাগানের মধ্যে তারিক খাঁর লাশ পড়ে আছে।'
'কিছ্ থোয়া গেছে বলে জান?’
‘কিছুই থোয়া যায়নি, স্যার। সবক’টা <্রমেই তালা দেওয়া ছিল। এখন খুলে দিয়ে जলাম।

আচ্ছা, যাও তুমি।
বেরিয়ে গেল মোসলেম বিপ্ধাস।
"অপনার কিছু বক্তব্য থাকলে বলুন, ডষ্টর সাহেব?'
ড. রাজী বললেন, কথা ছিল না, তবু आমি এসেছিলাম রাত একটায়। একটা ভর্সল গাড়ি দেথেছিলাম গেটেন্ন সামনে। একটু অবাক হয়েছিলাম অত রাত্ ওখানে গাডিটাকে দেখে। অনেকক্ষণ माँড়িয়েছিলাম। কিন্ত্, হাত্ম আनী বা ৬-কুয়াশা-২৬

ऊারিক খঁ সাড়া না দেওয়ায় আমি ফিরে যাই। ঢাতে মনে হয়, হাত্ম আলীর घুমিয়ে পড়ার ব্যাপারটা মিথ্যে না-ও হতে পারে। কিন্ত্র তারিক খাঁর ব্যাপারটা আমি বুঁঋতে পারিনি।' ড. রাজী তাঁর নিজস্ব অবিষ্যাস্য অভিজ্ঞতা চেপে পেলেন একেবারে। সমসের দারোগা হয়ত তাকে টিটকারি .দেবে।

সেলিম ও পারভেজ ড. রাজীর কথা অনে অবাক হল। পরস্পর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করন। ওরা দू'জনে জানত, ড. রাজীর গতরাতে রিসার্চ সেন্টার্রে আসার কथা ছিল না। তাদেরকেও আসতে নিষেধ করেছিলেন তিনি।
‘গ্গেট তখন বস্ধ ছিন কিনা তা ডাল করে দৈখেছিলেন?’
ড. রাজী বললেন, 'সত্যি কথা বলতে গেলে, आমি তা খেয়ালই করিনি। গেট রাতে সব সময়ই বন্ধ থাকার কथা। দারোয়ান গেটে না থাকরে ঢো কথাই নেই।


आপনি অनেকক্ষণ ঘন্টা বাজানোর পরও যখन তারিক খौ বा হাতেম আनीর দেখা পপনেন"না তখন আপেনার মনে খটকা নাগেনি?’

ত্তা অবশ্য লেগেছিল! কিন্ত্র তখন আমার করবার কি ছিল? ভেবেছিলাম, আজ় জিজ্ঞেস করব।'

সমসের দারোগা সেলিম ও পারভেজকে জিজ্ঞেস করলেন তারা ’কোন আলোকপাত করতে পারে কিনা। কিন্তু তারা অক্ষমতা প্রকাশ করল।

সমসের্র দারোগা উঠে দাঁ়ানেন।
সেলিম জিজ্ঞেস করন, ‘ব্যাপারটা খুব জুण্লি বলে মনে হচ্ছে না?’
সমসের দারোগা বললেন, জটিল মানে…কি যে বলেন! ওষুষ মুরি করতে, মানে ডাকাতি করতে এসেছিল। খুনোখুনি করেই সরে পড়েছে। শীীর্রইই একটা কিনারা করে ফেলব অবশ্য।'
'আপনিই তো আমাদের আশা-ভরসা।’
‘रেঃঃ રেঃ, কি যে. বলেন। কি যে বলেন,’ প্রশংসায় গলে গেলেন দারোগা।
ড. রাজí এতক্ষণ চাঞ্চল্য গোপন‘ররেখছিলেন। এক্ষুণি আওার-গ্রাউও ন্যাবরেটরিটা দেখা দরকার। সেখানে কোন গোলমাল হয়েছে কিনা তা না জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই তাঁর। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সেলিম ও পারভেজকে কয়েকটি কাজের'দায়িত্ব দিয়ে তিনি তাঁর চেম্ধারের দিকে অগোলেন।

ইড়িমধ্যে গেট ,ুলেনে দেয়া হয়েছে।। কর্মচারীরা সবাই ঢুকে পড়েছে। কর্মমুখর হক্লে উঠেছে রিসার্চ সেন্টার।'তারিক খার মৃত্যু সম্পর্কে হাজারোটা জল্পনা-ক্পলার ফাককে ফাঁকে কাজ/চলছে। ডা. রাজী আণার-গ্রাউ ল্যাবরেটরির অবস্থা দেখেত্ত চলেছেন •এই মুহূর্তে তিনি একাই যেতে চান সেখানে। কারণ গোপনতার মধ্যেও গোপনতা আছে। তাঁদের আবিষার সম্পর্কিত সময়ত কাগজপ্র্র ল্যাবরেটরির মধ্যেই এমন এক স্থানে লুকিক্যে রেথেছেন যা তাঁর প্রিয় সহকারীরা পর্যন্ত জানে না। यদি কোনमिনই यथার্থই ন্যাবরেরেট্রির কোন অ্ডি হয় তাহলে আবার এইসব bis

কাগজপত্রের ভিত্তিতে তা নতুন করে গড়ে ভোলা যাবে। তাছাড়া আবিষারটা অতই জটিল ও সূক্ম যে，কারও পক্ষে এ দুর़হ প্রসেস স্মরণ রাখা প্রায় অসস্টব। সুতরাং जা হারিয়ে গেলে প্রুন্গঠন অকটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। নতুন করে পরিশ্রম করতে হবে বছরের পর বছর। তাছাড়া ড．হাকিম আাার－গ্রাউ্ধ ল্যাবরেটরির জন্যে যে জটিল প্ন্যান তৈরি করেছিনেন তার ডিজাইনও আছে ন্যাবরেটরির মধ্যে লুকানো। ऊুত্থল করিম ছাড়া দুনিয়ার আর কোন লোক ঐসব যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারবে না।

ড．রাজীর সহকারীরা অখু যোগ্যই নয় তারা পরম বিপ্ধাসী। বস্তুত তাঁর সহকারীরা তাঁর গর্ব্রে বস্তু। বিশ্মেষ করে পারতেজ তো ড．হাকিম্রে এক অমূল্য আবিষ্কার। শ্যেলিক চিন্তা ও পাত্তিত্যের দ্বারা সে ইতিমধ্যেই সকলের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন কुরেছে। কতই বা বয়স । প゙চिশ কি ছাব্বিশ। টকটকে．গ্ীৗররবর্ণ，आশর্য সুদর্শন ও ব্যক্তিতৃপ্প্র চেহারা। ভদ্র ও বিনয়ী। দোমের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত মদ খায়। তবে আশুব্যের ব্যাপার，পেগের পর পেগ মদ খেয়েও সে কখনও ভারসাম্য হারায় না। গবেষণার কাজেও তার কোন অসুবিধা হয় না।

সেলিমের ব্যাপারা⿰丬丨 অন্যরকম। পারভেজ যেমন সর্বজনশ্রদ্ধেয় সেলিম তেমনি সর্বজনস্নেহধন্য। প্রাণচাঞ্চন্যে ভরপুর সেলিক্রের সজ্গে সকলেরেই ভাই সম্পর্ক। হাসিঠাটা，রসিকতা আর থৈরৈ－টৈ করে সবাইকে মাতিয়ে রাথে সে। সে যেন গবেষণাগারের নীরস পরিবেশে প্রাণরুসের একমাত্র উৎস！．ড．রাজী পারভেজের জন্যে গ্র্ববোধ করলেও টানটা সেলিমের দিকেই বেশি। সেলিমের চেহারাটা তেমন কিছ্র নয়। কালো，লম্বা，అকনো। চোয়াল ভাঙা，বিদ্যাও তেমন নয়। এম． ज্রস．সি－তে কট্টে－সৃষ্ঠে তৃতীয় শ্রেণী পেয়েছিল। না আছে তার－পাণ্তিত্য না আছে মৌলিকতা। কিন্ত্র এরটা অদ্রুত গুণের জন্যে ড．হাকিম তাকে এই গবেষণাগারে স্থান দিয়েছিলেন। সে হল，কোথাও কোন সামান্যতম ভূল．হলেও তার তীক্ষু দৃষ্টিতে ষরা পড়বেই। ড．রাজী তাকে অপরিহার্য বলে মনে করেন এই অণণার জন্যেই এবং সেলিম কাছে না থাকনে কোন কাজেই তিনি এগোতে পারেন না।

র্রু্থু করিম র্রসার্চের কাজে সাহায্য করতে পারে না। সে হল ইঞ্জিনিয়ার। আधার－গ্রাউঙ ল্যাব্রেটরির অসংখ্য যন্ত্রপাতি তাকে দেখাশোনা করতে হয়। সে নিজ্রেও 5 ．হাকিম্মের উদ্ডাবিত অনেক মেশিনকে উন্নত করেছে। নত্রন নতুন মেশ্রিনের ডিজাইন তৈরি করেছে। বোকা বোকা চেহ্গারা। মেয়েলী কণ্ঠস্বর। কथা বন্নে খুব কম।

সেলিম বলে，র্রুহ্হলের নাকি দিনে একশ＇শক্দের বেশি কথা বলা নিষেষ আছে। ঢার মধ্যে পচাত্তরটা মিসেস করিমের জন্যে নির্দিষ। আর বাকিটা অন্যদের জन্যে।

পারভেজের ধারণা আলাদা। క্রুছ্লল ওর মেয়েলী কঠ্ঠস্বরের জন্যেই কারও
 কুয়াশা－২৬

## বোকার মত হাসে ఆু।

ওরা কয়েকজনই লোকমান হাকিমের আবিষার। ওদের মধ্যে পারভেজই এসেছে সকলের শেষে। বছর দেড়েক আগে। সেলিম ও ত্র্হুন এসেছে প্রায় চার বছর।

ড. হাকিম ভাল করেই চিনতেন ওদের। ড. রাজীও চেনেন। ওরা হচ্ছে খাঁি সোনা। কিন্তু সোনার মধ্যে খাদ থাকতে পারে। কে জানে?

লিফট বেয়ে আণার-গ্রাউ ল্যাবরেটরিতে নামলেন। দরজা খুললেন লিফটের। মেঝেতে পা দিয়েই তাঁর মাথায় বজ্রপাত হন যেন। সমস্ত পৃথিবীটা কি টলছে? ভিমিকশ্প হচ্ছে? না, হয়ে গেছে এর আগেই, অন্তত এই আগ্ডার-গ্রাউঙ ল্যাবরেটরির মর্যে। শ্বাস রোধ করে লিফটের দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আক্মসংবরণ করলেন তিনি। ভূমিকম্প হয়ে গেছে ল্যাবরেটরির মধ্যে। সমস্ত যন্ত্রপাতি কে যেন একেবারে ভেরেচূরে তছনছ করে রেথে গেছে। সমস্ত ক্রম ভর্ত, এখানে-সেখানে‘ছড়িয়ে আছে ভাঙা কাঁচ, লোহার টুকরো, বিভিন্ন মেশিনের ভাঙা অংশ।। এসিंড ও অन্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের জার ভেঙে গিয়ে মেঝেটা ভিজে গেছে। তার মধ্যে দুটো নীল গিনিপিগ মুত অবস্থায় পড়ে জাছে।

পঁচটটা অতি শক্তিশালী. ইলেক্টনিক মাইক্রোসকোপের চারটেই হামাগুড়ি দিচ্ছে মেঝেতে। একটার দণ বাকানো অবস্থায় টেবিলের উপর পড়ে আছে। টেস্টটিউব ও কাঁচের জার ণকটাও অক্ষত আছে বলে মনে হয় না, র্যাক্গুলোতে অন্তত जকটাও দেখা যাচ্ছে না। ড. হাকিমের তৈরি জেনোমিটার, ইউজেনোমিটার, আল্ফাজেনোক্কোপ, ক্রম্মেসম টেস্টার ইত্যাদি বিরাট বিরাট মেশিনগুলোর অবস্থাও তথৈবচ।

স্তुद্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ড. রাজী। তাঁর চেতনা যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি তা বলতে পারবেন না। সংবিৎ ফিরে আসতেই তিনি দীর্ঘপ্বাস ফেনলেন', ধীরে ধীরে পায়চারি করতে লাগলেন।

কাঁচের ভাঙা টুকরোর মধ্যে দিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন ইউজেনোমিটারের দিকে। মিটারের কাঁটাগুলো স্থির হয়ে আছে। লাল, নীঁन আলোগুলো জ্লছে না। নিচের একদিকে কাভার খোলা।

উককি মেরে দেখলেন, তারুগুলো সব ছেঁড়া। রোলারগুলো বাঁকানো। ইউজেনোমিটার মেশিনটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তার অবস্থাও তাই। ধীরে タীরে তিনি ন্যাবরেটরির ভিতরটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। ইলেে্টটনিক ক্পিউটারটা চিত হয়ে পড়ে আছে ভেজা মেঝেজে। মেমরিসেলের কার্ডホুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। বসবার টেবিলের কাছে গেলেন। সবক’টা ড্রয়ার খোলা। সেফটার পাল্মাও খোলা।

সেফের একটা ড্রয়ারের মধ্যে তিনি হাত চালিয়ে দিলেন। ডিতরের একটা বোতাম ঢিপলেন তিনি। তারপর চলে গেলেন ডার্কর্মে। ডার্কর্গমে বাতি ৮8
 কেরোসিন কাঠের বাক্স। সেটা সরালেন। দেখা গেল নিচে ছোট অক্টা চযूढ্কোণ গর্ত। তার ভিতরে হাত চালিয়ে দিয়ে মরচে ষরা একটা ছোট বাব্ম রের কর্রলেন
 বই। চাবি দিয়ে বাক্সটা খুলতেই বেরির্যে, পড়ল নোট বইটা। বাক্সটা মাতিতে রেখে
 হাসি ফুটে উঠল। না, आসল জিনিস খোয়া যায়নি। ভাল করে নোট বইটা পরীীপা করে সুটের রুক পকেটে তুলে রাখলেন।

সেই বিকট দর্শন মৃর্তিটা, কে? ঠি.ক কি উफ্দেশ্যে সস গকা বা অन्य কার্রও সাথে এই আণার-গ্গাউখ ল্যাবরেটরিতে হানা দিয়েছিল, তিনি জানেন না। उবে তাঁর বিশ্ধাস, এই নোট বইটাই ছিল ঢাদের মূল আকর্ণণ। তারা যত বুদ্ধিমানই হোক, এই ল্যাবরেটরি সম্পক্কে তারা যতটাই জানাক, এটার হদিস তাদের জানা ছিল না। তাই আসল জিনিসটা এখনও খোয়া যায়নি। 'িিযু এটা আর এখানে র্রাখা উচিত নয়।

বিশ্বস্রষ্টাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন মনে মনে।
ডার্কক্গম থেকে বেরিয়ে লিফটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। লিফটের দেয়ালে দুটো সুইচবোর্ড। ডান্ডিকের সুইচবোর্ডে তিন সারিতে ন’টা সুইচ। ঠিক মাঝখানেরটা টিপলেন তিনি। সুইচবোর্ডের উপরের কাঠটা আস্তে আস্তে টান দিলেন। शুলে এল কাঠটা। ভিতরে দেয়ালের ফোকরে চৌকোণা ছোট একটা ক্যামেরা। তিনটে তারে ক্যামেরার তিনটে পয়েন্ট যুক্ত ছিল। সেতুলো সাবধানে ছাড়িয়ে. ক্যামেরাটা বের করে আনলেন। ক্যামেরার পেছনের ঢাকনাটা খুললেন। এবং অবাক হয়ে দেখলেন ভ়িতরে স্পুলটা নেই।

অথচ তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, কাল বিকেলে এই অটোমেটিক ক্যামেরাটাতে তিনি নতূন একটা ফিল্মম ভরে রেথেছিলেন। ঢাঁদের অনুপস্থিতিতে কেউ এখানে ছুকেে এই অটোমেটিক ক্যামেরায় তার ছবি উঠতে বাধ্য।

একটা কষ্ঠস্বর ভেসে এল, 'স্যার।'
ইন্টারক্মর কাছে গিয়ে দাঁ়়ালেন ড. রাজী।
「ไয়েস / ${ }^{\prime}$
'পারভেজ স্পিকিং। Ө্যড উই কাম ইন?'
‘ইয়েস, মাই বয় । ড্ কাম। দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যাক আর্থ। আই শ্যাল শো ইউ।
‘কিষ্জ্র স্যার, একটা অসুবিধায় পড়েছি।’
'কি অসুবিধা?’
‘আমার চাবিটা হারিয়ে ফেজেছি।’ সলজ্জ কঠ্ঠ শোনা গেল।
 কয়াশা-২৬ b®

করিম কোথায়?’
‘ওরা কাজ করছে।’

घন্টাঈানেক পরের কথা। রিসেপশন ক্রমের দরজ়া বন্ধ করে ড. রাজী তাঁর তিন সহকারীর সজ্গে কথা বলছিনেন। ওদের কারও বাক্ষ্ভূর্তি হচ্ছিল না। आাগার. গ্রাউণ্ড ন্যাবরেটরিতে যে সর্বনাশ হয়েছে সে আঘাত ওরা কেউই কাট্রিয়ে উঠতে পারেনি। ড. রাজो डেবেছিলেন, সবচেট্যে বেশি আঘাত পাবে র্রুহ্লল করিম। মেশিনগুলোকে সে সন্তানের অধিক স্নেহ করে। কি কার্য়ত দেখা গেল. আघাড সবচচর্যে বেশি পেয়েছে পারভেজ, আরে রুহ্নইই তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে:

মেয়েলি কপে ব্রুন্হল বলল, আই অ্যাশিওর ইউ, পারडেজ সাহেব, পেশিন সবগুন্রাই আমি ঠিক করে ফেলতে পারব। সবগুলোকক আর তৈরি করতে হবে না। রিপপপয়ার করলেই চলবে। তবে কম করেও রকৃ বছর সময় লাগবে।'

পারভভজ্গ বলল, "বিজ্ঞানের অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এক বছর যে অনেক সময়, করিম সাহেব?’

ল্যাবরেট়রি অপেক্ষা উপস্থিত সমস্যা সমাধান্নই সেনিলের উ্য়াহ বেশি। সে
 বের করে শাশ্তি দিতে না পারলে এই ঘটনার পুনরাবৃভ্ভি ঘটবে। জাপনি কি বলেন, স্যার?'
 কাগজপত্র বিলেষ করে কতকগুলো চার্ট থোয়া গেছে। সষ্ণতত স্তেলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। শমৃতি-xক্তি আমার অনেকটা ঝাপসা হর্木ে গেছছ। কাগজপ্র্র না
 নিশিচ্ত্তজবে কিছই বলতে পারছিনে। তবে পারভেজের বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় আর রুহুল করিমের ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতায়, আমার বিশ্ধাস আছে। আসলে ব্যাপারঢট ওদের উপরই নির্ভর করঢে। কিন্ত্র সে. তো পরের কথা। এখন আমাদের সমস্যা অন্য। যারা আামাদের পিছনে লেগেছে তাদের সনাক্ত করতত না পারলে নতুন করে গবেষণা চালিয়ে কোন লাভ নেই।’

পারভেজ বলল, 'ঠিক, আমাদের আগে এই রহস্য সমাধান করতে হবে।'
ড. রাজী ওদের তিনজনের মুখের দিকে এক্কবার করে তাকিয়ে বলুলেন, ‘তোমাদের কাউকে আমি অবিপ্বাস করি না। কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

সেলিম বলল, ‘‘লুন?’
‘তোমরা কি কখনও কারও কাছে আণার-গ্রাউত ন্যাবরেটরির অস্তিত্ব जবং আমাদের গোপন গবেষণার কথা প্রকাশ করেছ?’

তিনজনই দָঢ়স্বরে জানাল যে, তারা বাইরের কারও সাথে এ সম্পর্কে কখনও आলোচনা ক্রেরেন

 দিয়্যেছিনাম তা রাখচে পারলাম না।

সেলিম কি যেন ভাবছিল। সে হঠাৎ টৎফুলু হंয়ে বলল, 'ইউর্রেক!’
সবাই সাগ্রহে সেলিম্মের দিকে তাকান।
শহীদকে লাগিভ্যে দিই, স্যার। लि ঠিক এর রহহস্যডেদ করতে পারবে।’
'बहोम? बে তিनि?'
 নাম ডাক। পুनিস মহলেও প্রূর প্রতিপজ্তি।'

পারธ্জে বনল, যাঃ, র্সব কাজ কি সৌথিন লোকদ্রে দিয়ে হয়? তাছাড়া দেখাই याক ना भूनिস कि করে?'
‘ওরা তো রীজ্যের গ্যাং-কেসের আাসাীীদের পিছু ধাওয়া কররে। ওনनি না সমসের দার্রোগার কথা?’
 হয়ত অन্য ধরনের ধারণা পপাষণ করত,' পারভ্ভে বনन।

সেলিম স্ষীকার করল সে কথা।
 ব্যাগ্যত অমি চ্যানেজ করহি না, তবে ওরা ব্যাপারটাক্কে আার দশটা কেলের


 বনলেন।

ওরা তিনজন ড. রাজীর মুখ্র দিকে কৌতুহনী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইন। তিনি
 খুলে বनােন।

 গেন। কিত্হ পারভেজ তবু शूँত शूँত করতে লাগল।

ড. द্রাজী শেষটায় বোগ দিলেন, জানি না তোমাদের বিभাস হল কিনা। তবে

 কে?'
 पবिभ্ধাস করतে পারি না স্যার, जবশ্য जना কেউ হলে অবশ্যই जবিষ্যাস


সাহেব বললেন, 'তিনি নাকি এক ভ্দ্রলোকের কাছে তনেছেন, গতরাতে রিসার্চ সেন্টারের বাইরে बোপ-ঝাড়ের মধ্যে দৈত্যাকার একটা মৃর্তি দেখা গিয়েঁছিন। তখন অবশ্য বিশ্ধাস করার প্রশ্নই আসেনি।

কিন্ত্র পারভেজের চেহারা থেকে অবিশ্বাসের ছায়া অকেবারে মিলিয়ে গেল না। সে বলन, আমার কিন্ত্র মনে হয়, ওটা একটা অপটিক্যাল হ্যাল্যুসিনেশন ছাড়া আর কিছু নয়। এইসব গোলমেলে ব্যাপার মিনে বিঙ্রান্তিটা আরও পাকাপোক্ত रয়েছে।'

ড. রাজী ক্ষুন্ন হলেন। কিন্তু তা প্রকাশ করলেন না। তিনি বললেন, ‘এটা হ্যাল্যুসিনেশন বनে প্রমাণিত হলেই আমি সবচেয়ে খুশি হব।'

র্তুল করিম বলল, 'আমার সব গুলিয়ে আসছছ ।'
আরে, গুলিয়ে তো আসছে আমারও। সমস্ত ব্যাপারটাই তো গোলমেনে,' সেলিম গাল চুলকাতে চূলকাতে বলল।

পারভেজ বলল, ‘পুলিসকে এ ব্যাপারটা বললেন না যে?’
'ওরা বিষ্ধাস করত না বলেই। যেমন তুমি করছ না।'
লজ্জিত হল পারভেজ। মেখ নিদু করল সে।
'তাহলে তো স্যার শহীদকেই অনুরোধ করতে হয়,' সুযোগ পেয়ে সেলিম আবেদন জানাল।
'তাই কর। দেখ ভদ্রলোক সদ্মত হন কিনা।'
সেলিম লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমি এখুনি ফোন করে আসছি। সে দরজার কাছে পৌৈूবার আগেই কে যেন দরজায় আঘাত করন। সেলিম দরজা খুলতেই দেখল সম্মুথে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরী এক অপরিচিতা তর্রুী। সে একপাশে সরে দাঁড়াল।

ড. রাজীও দ্ররজার দিকে তাকিয়েছিলেন। তরুণীকে দেখে তিনি বিশ্মিত ও আনन्দিত হলেন। তরুণী তারই একমাত্র সন্তান রোকেয়া। উত্তেজনায় তিনি সোফা ছেড়ে উঠে এলেন, 'তूই, তুই কখন এলি মা, আমাকে খবর দিসনি কেন?’
‘তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম, আব্বা,’ ড়িতরে ছুকে বলল। ড. রাজীকে কদমবুসি. করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ত্রম অনেক বুড়িয়ে গ্গেছ, আব্বা। তোমাকে এবার রিটায়ার করতে হবে।'

ড. রাজী হেসে বললেন, ‘এই যাঃ, এসেই ডাক্তারি ৩রু কর্লি! বোস।’
সেলিম তখনও নিষ্রান্ত হয়নি। সে ব্যসস্ত হয়ে বলল, ‘বসুন, মিস রাজী।’
'তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই।'
গর্বিত পিতা মেয়েকে আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর সহকারীদের সাথে।
একট্র পরেই সেলিম বেরিয়ে গেল। সে যখন ফিরে এল তখন তার পিছনে ঝে হাতে বেয়ারা।

পারভেজ ঋুশি হয়ে বলল, ‘এতক্ষণে একটা কাজের মত কাজ করেছিস, ৮৮

গলাটা অকেবারে ๗কিয়ে গিয়েছিল।’
‘কিন্তু বাছা, ‘তে কি তোমার গলা ভিজবে?’ টিপ্পনী কাটল সেলিম, ‘বেশ তো, না হয় দু'কাপ বেশিই খেয়ো।'

নবাগতার উপস্থিতিতে মন্তব্য করাটা উচিত ন্য়। নিজে বুঝতে পেরে কথাটা ঘোরাল সে। রোকেয়াকে বলল, 'মিস রাজী, প্রমাণ কর্পুন তো-যে মেয়ে ড্্টরেট ড্গ্রী নিতে পারে সে মেয়ে চা-ও তৈরি করতে পারে।’
' হাসল রোকেয়া। পারভেজ দেখল, সুন্দ্রী মেয়েটার হাসিটাও ভারি মিষ্টি।
ড. রাজী সেলিমকে বললেন, ‘তোমার ‘ব্ধুকে ফোন করেছ??’
‘মিনিট ‘পনেরর মধ্যেই. অসে পড়ব্ব শझীদ,’ জবাব দিল সেলিম। রোকেয়া চা বানাতে বানাতে জিজ্ঞেস করল, ‘তোমাদের হয়েছে কি; আব্বা? সবাই তোমরা এখানে বসে আছ যে?’
‘‘কটা দূর্ঘটনা ঘটে গেছে, মা!’ তিনি তারিক थাঁর মৃত্যুর ব্য়াপারটা সংক্ষেপে বললেন রোকেয়াকে।

রোকেয়া চোথ দুটো বড়বড় করে বলল, 'তালা ভেঙে ভিতরে দুকে খুন করে গেচ্ছে? ভয়ক্কর কাণ তো!

ছ্যা, ভয়ানক তো বটেই। তাই তো ওবু পুলিসের উপর ভরসা না করে শহীদ খান নামে একজন দক্ষ গোয়েন্দাকে অনুরোধ করেছি ব্যাপারটা তদন্ত করতে। তিনি এখুনি এসে পপৗছবেন।

চা খাওয়া শেষ হতেই রোকেয়া উঠে" পড়ল।
আআ্বা, आমি চলি। আমাকে একট্ট রেস্ট নিতে হবে।’
‘乡াঁ মা, তুমি যাও।'
'তুমি সাঁঝের সময় বাসায় যেয়ো কিন্তু ’’ বেরিয়ে গেল রোকেয়া।
মিনিট পাচেক পরেই শহীদ অসে পৌছুল।
পরিচয়-পর্বের পর শহীদ বলাল, আমি আপ্পনার'নাম తনেছি, ড. রাজী। তবে সৌভাগ্য হয়নি আলাপের। ব্যাপারটা কি বলুন তো,' সেলিম; পারভ্জ ও প্রহ্থলকক দেখিয়ে সে বল়ল। আশা করি, এদের সামনে বলতে আপাত্তি নেই।'
'বिन्দूমांख ना।'
‘তবে দয়া করে কিছ্ম গোপন করবেন না।’
ড. রাজী বললেন, আমরা সমূই বিপদের সন্মুখীন। আমাদের একটা যুগাত্তকারী আবিষারের উপর শনির দৃষ্টি পড়েছ্েে। অথচ এটা vারাপ লোকের হাতে পড়লে এবং ত্রারা তার অপব্যবহার করল্গে সমগ্গ মানবজাতি সক্কটের সম্মখীন হতে পারে। এই অবস্থায় आপনার তদন্তের পক্ষে প্রঢ়োজনীয় কোন কথাই আমি গোপন রাখব না। রাখতে পারি না।’

শ্রীদ খুশি হয়ে বলল; "অতি উত্তম কथা।'
ঘটনার আনুপ্ব্র্বিক বিবরণ দিলেন ড. রাজী। রাতে রিসার্চ.সেন্টারের গ্নেট্রের কুয়াশা-২৬

সম্মূথে গাড়ি থেকে নামবার পর থেকে ল্যাবরেটরির বিপর্যয় পর্যন্ত সবকিছ্ খুলে বমলেন তিনি। গেটের সামনে ভে ভয়ালদর্শন মূর্তির কবলে পড়েছিলেন তারওও বিবরণ দিলেন তিনি খুঁটিয়ে খুঁিয়ে।

শহীদের अবিশ্ধাস তবু দূর হল না।
‘‘ে-আদবী মাফ করবেন। আপনার দেখায় কোন ভুল হয়নি তো?’
৩কনো হাসি হাসলেন ড. রার্জী।
‘ককান ভুল হয়নি, শহীদ সাহেব। কোন ভূল হয়নি।’
শझীদ একট্র চিন্তা করে বলল, 'গেটের বাককানো শিকটা আমি দেখে অসেছি। ওটা সত্যি সাধারার মানুষের কাজ বলে মনে হয় না। ঐ শিক বাঁকাতে অমানুষিক শৃক্তির প্রয়োজন। ভাল কথা, পুলিস कि ফটো নিয়েছে বাকানো শিক থেকে আiূূলের ছাপ পাবার আশায়?'
'নিয়েছে,' জানালেন ডই্টর রাজী।
আবার চুপ‘করে রইল শহীদ। একটু পরে ড. রাজীকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের কাউকে সন্দেহ হয়?’'

না, সন্দেছ করার মত কাউকেই পাচ্ছি না।'
:হাত্ম আল্লী, না কি যেন নাম বললেন সিকিউরিটি গার্ডের? সে আছে এখনও?'
'না, চলে গেছে।'
'খবর দিম ওকে। ওর. সজ্গে কথা বলতে হবে। আপনারা, মানে পারভেজ সাহেব, সেলিম ও র্তুল্ল সাহেব কি এ ব্যাপারে কিছু জান্নেন?’

র্তুহ्रল মাথা নেড়ে বলল, আমি কিছूই জানি না.। ন’টার সময় এখানে এসে দেখলাম এই ন্ললস্মুল ব্যাপার।’
‘পারভেজ সাহ্রে, আপনি?’
পারভেজ ইতস্তত করে বলল, না, আমি কিছू জানি না।'
সেলিমও অক্ষমতা প্রকাশ করল।
শহীদ বলল, আমি একবার আগার-গ্রাউঙ্জ ল্যাবরেটরিটা দেখতে চাই, यদি আপনাদের কোন আপত্তি না থাকে।'
‘‘না, কোন আপত্তি নেই। চলুন।’
উঠে দাঁড়ালেন ড. রার্জী।.
শহীদ দাঁড়িয়ে বলল, 'সেলিম, তোরা বরং এখানটাতেই অপেক্ষা কর।’
"অলরাইট।'
বেরিয়ে গেল দু'জন্।
"বাই দ্য ওয়ে, ড. রাজী, লাশটা কোথায় পড়̦ ছিল?’
‘‘ তো ওখানে, বাগানের মধ্যে!’
'চলুন, আাগে চায়াগাটা দেথে আসি।'


 গিয়ে দাড়াল শহীদ। পায়ের ছাপ না ওঞ্লো? টবু হয়ে অসল ঢা। হ্যা, পানি দিয়ে ভিজ্রিয়ে রাখা হয়েছিল বেডটা। তার উপর কটয়েটটা পদ্চচছ্ন। ছাপজুলো


ড: রাজী পাশে ররে দাড়ালেন। পায়ের ছাপগুলো তারও চোখ পড়ল।
শইীদ মাথা না তুলেই বললল; 'পদচিহ্ত্তেলো দেখেছেন, ড. 'রাজী? কত বড় আর কত গভীর! আর্পনি. যে দৈত্যাiকার মূর্তির কথা বলেছিলেন সেটা সত্য হলে বল্রে হবে, এটা তারই পায়ের ছাপ। মর্নে হচ্ছে, আপনার দেখাটা হাল্যুসিনেশন নয়।

ঙ. রাজী বলনেন; ‘এখন তাহনে আমার কথা বিশ্ধাস হচ্ছে?’
‘বিশ্ধাস না করে উপায় কি?' পরেট থেকে ফিতা বের করে সাবধানে মেপে শহীम বলল, সাড়ে পনের ইঞ্চি লম্বা আর সাড়ে পাচচ ইঞ্চি প্রস্থ, দেড় ইঞ্চি গড়ীর। বুড়ো আদুলটার দৈর্ঘ্য সোয়া দুই ইঞ্চ। এ শে অক দৈত্যাকার মানবের পদ্দচিছ্


পরের দৃশ্যে শহীদ ও ড. রাজীকে দের্খা গেল আधার-গ্রাউఅ ন্যাবরেটরির ধ্বংসস্থূপের মৃোে। বিপর্যস্ত ল্যাবরেটরিটা দেথে শইীদও অবাক হল। কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে এ্রন একট়া আধুনিক ল্যাবরেটরির এহেন ক্ষতি সাধন করা সম্ভব কিনা, ভাবতে লাগল সে। অন্ততপক্ষে কয়েক লক্ষ টাকার অত্যন্ত দামি সেশিনারী নষষ্ট হয়ে গেছে।

শহীদ বলन, 'মনের সমস্ত আক্রোশ কেড়েছে রর উপর।'
‘কিন্ত্র আক্রোশের কি থাকতে পারে?’
'সেটা তো তদ্ন্ত সাপ্পেক্ষ ব্যাপার।'
সমষ্টটা ন্যাবরেটরি ঘুরে ঘুরে দেখল শহोদ। কোন সূত্র কোথাও আবিষার করা यায় কিনা, এই ছিল তার লক্ষ্য। ড. রাজী তাঁর ল্যাবরেটরির কর্ম-পদ্ধতি বুকিি্যে দিতে চেয়েছিলেন শ'হীদ্রে। কিন্তু বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের পারম্পরিক সংমিশ্রণণ ল্যাবরেটরির মধ্যে বিষাক্ত গ্যাস জন্ম নিতে তরু করেছে। দু’জনেরই শ্বাস-প্রশ্বাসে রীতিমত কষ্ট হৃ্ছিল। গ্যাস-মুথোশ না পরে ঢোকার্টা ভূল হয়ে. গেছে। সুতরাং সেখানে আর অপেকা না করে দূজন দ্রুত উঠে এল।

ড.. রাজীর চেন্ষারে দুকে শহীদ বলল, ‘ণবার্র আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, ড. ন্গাজী।
"অবশ্যই। আসूন, বসা যাক।
দুজন সামনাসামনি দুটো চেয়ারে নসল।
সিগারেট ধর়াল শহীদ। নীরচে কট্য়কটা টান नদিয়ে সে বলল, ‘প্রথমে বলুন, কুয়াশা-২৬

আপনাদের আधার-গ্গাউ ল্যাবরেটরিতে এমন কি গবেষণা চল্ছিল যার জন্যে এই ধরনের হামলা হতে পারে। কোন মারণাশ্ত্র বা কোন মারাঘ্মক ধরনের বিষ?’
'না, বিষয়টা সম্পূর্ণ আলাদা। এটা মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার হলেঙ আণারগ্রাউণ্গে সম্প্রূ প্কক ষরনের ‘িষয়ের উপর গবেষণা করা হচ্ছিল। ইউজেনিকস সম্পর্কে কোন আইডিয়া আছে আপনার?’
'ইউজ্জেনিকস?’
র্যা।'
'শব্দটা পরিচিত বলে. মনে হচ্ছে। বংশানুক্রম সম্পর্কিত কোন.কিছू।'
‘একজ্যাক্টলি। শ‘্দটা বায়োলজির, जবে সোশলজিতেও $এ$ সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করা হয়। এর কোন বাংলা প্রতিশদ্দ আছে বলে আমি জানি না। তবে বলা যেতে পারে, দোষর্রুটিহীন প্রজনন বা সর্বোত্তম প্রজনন।. যুগে যুগে মানুষভভাল হতে চেয়েছে। নিষলুষ, চরিি্রবান, স্বাস্থ্যবান এবং প্রতিভাবান হতে. চেয়েছে অর্থাৎ সৎঞুণাবनীর অধিকারী হতে চেয়েছে রবং দোষগুলো বর্জন করতে চেয়েছে। মানুষ চেয়েছে পৃথিবীটাকেই স্বর্গে পরিণত করতে কিন্তু তা পারেনি। ইউজেনিকসে এই.পরম গুণবান মানুষ গড়ার সঙ্ভাব্যতা নিয়েই আলোচনা করা হয়। আমরা ইউজেনিকসের সষ্ঠাব্যতা 'নিয়েই আমাদের গবেষণাগারে কাজ করছিলাম ।
.ড. রাজী একট থেমে দম নিয়ে বললেন,.‘এই ধরনের গবেষণা ঔধু এটাই প্রথম নয়। বিজ্ঞানের অগ্গগতির সাথে সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন কেশে কমবেশি এ নিয়ে গবেষণা হুয়েছে। সবচেয়ে বেশি হয়েছে জার্মানিতে হিটলারের আমলে। তাঁদের লক্ষ্য ছিল সুপারম্যান বা অতিমানব গড়ে তোলা। সাফল্য. লাভ তাঁরাও. সঙ্ভব করেছিনেন কিন্তু জার্মানির পত্নের সময় সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরিটি নিশ্তিহ্ হয়ে যায়। अধিকাংশ বিজ্ঞানীই মারা যান। যতদূর মনে হয়, তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গ সঙ্গে জার্মানিতে ইউজ্গেনিকসের সম্ভাব্যতারও তখ্খনকার মত অবসান ঘটে। দ্বিতীয় বিপ্যযুদ্ধের আগে ড. नোকমান হাকিম জার্মানিতে অধ্যাপনা করত্তেন। তিনি কিছূ কিছ্ ওনেছিলেন এ-সম্পর্কে। দেশে ফিরে তিনিই এই রিসার্চ সেন্টার ও আগ্ডরগ্রাউগ্ত, ল্যাবরেটরি স্থাপন করেন। আমিও অতে যোগ দিই।
‘‘কনাগাড়ে বিশ বছর গবেষণার পর আমরা সাফল্য লাভ করি মাত্র চারমাস আগে। এটা আসনে এক অসাধ্য সাধন। এ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার 1 आণবিক বোমা জাবিষ্কারের চাইতেও এর जুরুত্ন অসীম। কারণ আমাদের আবিষ্ষার যথার্থভাবে ব্যবহার করলে মানবজাতির ইতিহাসই পাল্টে যাবে। পৃথিবীটাই হয়ে উঠরে স্বর্গ। ইচ্ছে করলেই আমরা দেব-সুলভ চরিত্রের মানুষের জন্ম দিতে পারি আমদের आবিষ্ষারের দারা। অথবা জিনিয়াস গড়ে তুলতে পারি।'
‘এবৃ,’ 'শহীদ যোগ দিল। ‘পাষণ্ও তৈরি করতে পারেন।’
 ৯২

যেমন কন্যাণ সাধন করতে পারে তেমনি চরম সর্বনাশও করতে পারে। যে প্রসেস আমরা আবিকার করেছি তা কোন অপরাধী প্রকৃতির বিষ্ঞানীর হাতে পড়লে সে ルটাকে ব্যবহার করে, সুপার ইনহিউম্যান তৈরি করে পৃথিবীটাকে একটা নরকক কৃথে পরিণত করতে পারে।. আর ঠিক এই কারণেই আমরা আমদের গোপন আবিষ্ষরের কথা প্রকাশ করিনি, यদিও জানি এটা প্রকাশ পেলে আমরা ইতিহাসে অমর হয়ে থাকব। आমরা অবশ্য সুপারম্যান তৈরি করিনি। গিনিপিগের উপর এর্সপেরিমেন্ট করেছি।'

শইীদ. অভিভূত হয়ে গেল। তার দেশেরই একদল বিজ্ঞানী লোকচদ্মুর আড়ালে বিজ্ঞানের সাধনায় অমন অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে আর তা সে জানতেও পারেনি! পরম শ্রদ্ধায় সে ড. রাজীকে মনে মনে অভিনন্দন জানাল।

ড. রাজীকে বলার নেশায় প্য়ে বসেছিন। তিনি বনেই চনলেন, 'আমরা এগিক়েছিলাম সহজ থিওরী সামনে রেখে। জানেন তো, অনুবিভাজন সষ্ভব হয়েছিল বলেই আণবিক বোমা আবিষ্কার করা সষ্ভব হয়েছিল। আমাদেরও তাই লক্ষ্য "জিন" বিভাজন।"
'जिन?'
"ŋঁা। "জিন" শব্দ থেকেই জেনেটিকস ও ইউজেনিকস শব্দ দুটো অসেছে। জেনেটিকস হচ্ছে বংশানুক্রম বিজ্ঞান। প্রই জিনই হল মানুষের দেহ, মন, চরিত্র ও ব্যক্তিত্রের আদি উপাদ্গন। বলতে পারেন, এইণ্ডলোই হচ্ছে বংশধারার ভিত্তি। প্রাণী ও গাছের বংশধারা বয়ে যায় ক্রমোসোমের মাধ্যমে। ক্রমোসোম হল বৌনকোষের নিউক্কিয়াসের অন্গ। এটাই পূর্বপুরুষের অুণাবনী উত্তর পুর্নষের মধ্যে বয়ে निয়ে यায় এবং এর দ্বারাই তারা অকজন অন্যজনের চেয়ে পৃথক হয়, অথচ পিতামাতা বা পৃর্বপুরুষের সাথে তাদের সাদ্শ্যও থাকে। পুরুষেে যৌনকোষের মধ্যে আছে ২৩টি ক্রমোসোম, স্ত্রীলোকের নিষিক্ত যৌন-কোষে থাকে ৪৬টি। এক একটি ক্রমোসোমে থাকে একাধিক জিন। অনেকটা পুতির মালার মত এবং প্রত্যেকটা জিন এক একটি ওণের আকর। য়েমন ধর্তুন, একটি নিষিক্ত জিনের জন্যে একটা লোক কালো হতে পারে বা বোকা হতে পারে অথবা ধত্নুন তার চুল কটা হতে পারে। সে দেবতা হতে পারে পিশাচও হতে পারে। আমাদের লক্ষ্য ছিল ক্রমোসোম ভেঙে জিন বিভাজন করা অর্থাৎ একটা জিন্রে অন্য জিন 'থেকে পৃথক করা এবং প্রত্যেকটি জিতের চরিত্র নির্ণয় করা। জার্মান বৈজ্ঞানিকরাও এই পথ ধরে এগিয়েছিলেন। তাঁরা শেষ পর্যন্ত সंফল হয়েছিলেন কিনা জানি না। কিন্ত্র আমরা হয়েছি। আমরা জিনণুলোকে আলাদা করেছি, তাদের চরিত্র নির্ণয় করেছি। এখন यদি চেষ্টা করি এবং यদি নির্ণক়ে. ভুল़ না করি, তাহলে আামরা দেবতাও গড়তে পারি শয়তানও গড়তে পারি। সে সাধনায় আমরা সফ়ন হয়েছি। কিন্তু শয়তান গড়ার জন্যে্যে তো আর আমরা এত কষ্ঠ করিনি? সুত়াং আমরা গবেষণার দ্বিতীয় পর্যার়़ উপনীত হহয়েছিলাম।

जকটু থামলেন ড. রাজী।
আমাদের বর্তমান সাধনা ছিল, যেসব জিন দ্ছহ ও মনকে কনুযিজ করে স্গেলোকে মডিফাই করা যায় কিনা।’
'অর্ধাৎ শয়তানকে দেবতা করা যায় কিনা। সে .তো বোধई্য় অর্র কঠিন কাজ্গ।
 প্রিপ্রেক্ষিতে হয়ত অসস্টব $\mid$, কিন্ত অামাদের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সে চেট্টা না ঢালিয়ে উপায় নেই। খু आর্ণবক বোমা বানালে रবে না। তার বিকুদ্ধে প্রোটেকশন চাই। ব্য়ালিস্টিক মিসাইল যারা তৈরি করেছে তারা অ্যান্টি ব্যালিস্টিক মিসাইল সিক্টেম ডেভলপ করার জন্যে अস্থির হয়ে উঠেছে। আমরাও তাই
 চেষ্টা করতে বাধ্য।’
‘এব্যাপারে আপনারা কতটা এগিয়ে গেছেন?’
‘আদৌ এগোইনি। কোন্-পথ ধরে এงনো যায় তাই আমরা উদ্রাবনের চেষ্টা করছিলাম মাত্র ।

আর একটা সিগারেট ধরাল শহীদ। অনেকক্ষণ ধরে নীরবে সিগারেট টানল সে। তার্রর বলল ল্যাবরেটরিতে হামলা কর্রার কারণটা বুঝতে অসুবিধ্ধে হচ্ছে না। যেভাবেই হোক আপনাদের গবেষণ্ণ আর গোপন নেই। সুতরাং ঐ अসৎ अর্ভিসন্ধি নিয়েই কেউ হানা দিয়েছিল এখানে। কিন্ত ঐ দৈত্যাকার পায়ের ছাপটার রহহ্য এখনও বুঝতে পারছি না। সে কথা যাক, আপনার ঘনিষ্ঠ যে তিনজন সহকারী আছে তারা য়থেষ্ট বিপ্ধাসী তো?’
‘সেন্ট পারসেন্ট। ওদেরকে আমি কথনোই অবিষ্যাস করতে পারিনে।'
‘সেলিম তো বোধ হয় অনেকদিন ধরে আপনার সজ্গে আছে।’
‘রছর তিনেক হল আছে সেলিম আর র্তুহুল করিম। পারভেজ অবশ্য নতুন। মার্র এক বছর আগে এসেছে। অবশ্য"সে অত্যন্ত প্রতিভাষর বিজ্ঞানী। একদিন না একদিন সে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করবে।’
‘ওরা ছাড়া এই আগার-গ্রাউত ল্যাবরেটরির অস্তিত্ব আর. কেউ জানে?’
আর জানে আমার মেয়ে রোকেয়া। সে তো এখানে ছিল না। আজকেই ফিরে এস্ছেছ, তবে ওকে আমি আমাদের সাফল্যের থবর জানিয়েছিলাম।'
‘কোথায় ছিলেন আপনার মেয়ে?’
'মিউনিকে ডক্টরেট নিতে গিয়েছিল। ওরও সাবজেষ্ট ছিল জেনেটিকস।’
শহীদ আর একটা সিগারেট ধরাল। নীরবে কিছ্রুণ টানল । তারপর বলল, 'ল্যাবরেটরি থেকে কোন কিছ্হ খোয়া গেছে কিনা বলতে পারেন?'
 সেটা খোয়া যায়নি এবং অদি সেটা সরিয়ে ফেলেছি।'
"আগেই?’
'না, আজকে।'
‘সেটা খোয়া যাবার আশক্কা আছে?’
‘সেটাই সবচেয়ে অরুত্ত্প্র্ণ বস্তু। ল্যাবরেটরি ধ্রংস হলে আবার তা হয়ত্ত শিগগিরই গড়ে তোলা যাবে ওটার সাशায্যে। কিন্তু আমাদের আবিষ্ষার সম্পর্কিত নথি-পত্র হারালে তা পুনর্গঠন করत্তে কত বছর লাগবে তার ঠিক নেই।'
'তার মানে, ঐ্ৰ সব নথি-পত্রের জন্যে আপনার উপর হামলা ₹ওয়া বিচিত্র नয়।

তিনি ষীরে शীরে মাথা নেড়েে বললেন, 'তাই তো মন্নে হচ্ছে।'
'আপনি তো বলছেন, কাউকে জাপনার সন্দেহ হয় না। তবু আমি ব্যাপারটা আবার আপনাকে ভেবে দেখ্ততে বলি। কারণ দৈত্যাকার প্রাণার অঠ্তিত্ সত্য হলে আমার বিশ্ধাস, এর পিছনে কোন প্রতিডাধর অপরাধী আাছে র্রৃং সে আপনার ঘুব কাছে পিঠেই আছে। আপনার ল্যাবরেটরির সবকিছূ সে জানে, গোপন ক্যামেরা কোथায় রাখা হয় অাঁ-ও জানে। সেই লোকটাাকে খুঁজ্জ বের করাটাই আসল সমস্যা,' উঠে দাঁড়িয়ে বন্ল শহীদ। আপনি আরঁও গভীরভাবে চিন্তা কক্পুন।

## পাঁচ

রিসেপশন ক্রমে ফিরে গেল শহীদ। সেখানে ঢুকতেই সেলিম বলল, 'হাতেম আল্ী এসোছ, ডাকব ওকে?'
'ডাক তো। সে.কোন নতूন•খবন দিতে পারে কিনা দেথি।'
হাত্ম আনী সত্যিই এবটা নতুন খবর দিল। সে জানাল যে, রাতে যখন সে সিকিউরিটি র্রমম ঢোকে তার একটু পরেই মিষ্টি একটা গণ্ধ তার নাকে আসছিল। সেটা ফুলের গঙ্ধ নয়। কিষ্থ্ সে গঞ্ধটাতে অমন একটা মাদকতা ছিল যে তার দুটো চোখ ঘুম্ম ভেঞে আসছিল। বিছানায় ওতেই ঘুমে তার চোথ দুটোં জড়িয়ে এসেছিল।

হাত্ম আলী বিদায় নিত্তই সেলিম্ বলল, 'কিরে, কোন হদিস পেলি।'
হাসল শহীम।
‘এ তো কেবলল তদন্তের তরু। তবে দেষে ৩নে মনে হচ্ছে, যবনিকাপাত হতে বিলম্ব হবে না বেশি। কিন্ত্র তোরা খুব সাবধানে थাকিস়।'
'কেন?'
‘ব্-কোন সময় তোদের উপর আঘাত নেম্ আসতে পারে। অবশ্য তোদের आমি ভয় প্রাইর্যে দিতে চাইনে। সতর্ক করে দিতে চাই।’

পারভ্জে বলল, .ড. রাজী যে বিকটঁদর্শন দৈত্যাকার মৃর্তির কথা বললেন आপনি তা বিশ্ধাস করেন. শহীদ সাহেব?'

শহীন ইতস্ততত করে বলল, ‘এ প্রশ্নের জবাব আমি এই’ মুহ্রুর্তে দিতে পারছিন্ন।'

সেলিম বলল, 'ড. রাজী ছিলেন ব.লে তোকে একটা ঘটনার কथা বমতে পারিনি।
‘এখন বল তাহলে?’
‘ঠিক এক সপ্তাহ আগে এখানে এক কাণ্ড ঘটে গেছে। আলী সাহেব বলে এক ভদ্রনোকের দেওয়া একটা নৈশ-ভোজ থেকে আiমি ও পারভ্জে ফির্রছিলাম। রাত তখন বারোটার মত হবে।•ড. রাজীও আমন্তিত হয়েছিলেন। কিন্তু উনি হঠাৎ সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়ায় যেতে পারেননি। নৈশ-ভোজ শেশে তাঁর খ্যাজজ নিতে গিয়ে রাস্তা থেকেই দেখলাম দোতনায় তাঁর শোবার ঘরে নীল আলো জূলছে। তার মানে, উনি ঘুমুচ্ছিলেন। পারভেজ নিচে ড. রাজীর গাড়িও দেখতে পেয়েছিন।
‘ফেরার পথথ একটা গাড়ি ও তার নম্বর দেখে মনে হল, ওটা ড. রাজীর গাড়ি। আমার দেখায় কোন ভুন হয়নি। আই অ্যাম অ্যাবসলিউটলি শিওর। পারভেজ অবশ্য ব্যাপারটাকে श্যাল্যুসিনেশন বলে মনে করেছিল। কিন্ত্ রিসার্চ সেন্টারে তক্ষুণি এলাম এবং নলাম, ড. রাজী সত্যি সত্যি এসেছিলেন। ব্যাপারটাতে খটকা লেগেছিল আমার মনে। ভেবেছিলাম লোঁ-খবর নেব এ সশ্পর্কে। কিন্ত্র রগোতে পারিনি।
'তা ড. রাজীকে জিজ্ঞেস করলেই তো ল্যাঠা চূকে যায়,' শহীদ বলन। ঠিক আছে, আমিই জিজ্ঞেস করব। এখনকার মত উঠি। সন্ধ্যার দিকে আর অকবার আসব এদিকে।

বিকেলের দিকে মেঘ করে এল। অন্ধকার হয়ে গল চারদিক। সাঁই সাঁই করে বাতাস বইতে ওর্রু করল। তার মধ্যেই বেরোবে বলে স্থির করল শহীদ।

কামালও এসে হাজির হন সেই সম়য়। 'কিরে কোথাও বেরোচ্ছিস বুঝি?’
'श্যা, তूইও याবি, চল।'
'কোথায়?'
ঠাঁকুরমার ঝৃলির দেশে। বেশ একটা ইন্টারেস্টিং কেস পেয়েছি হাতে। একেবারে দৈত্য-দানো নিয়ে কারবার।’
'ক'টা মারলি?'
‘একটাও ন।। ওদের প্রাণ কোন এক পাতালপুরীর গোপন সোনার কৌটায় आাছে তা জানার জंন্যে ব্যাঙ্মা-ব্যাঙমীর খ্যাজে ক্সচ্ছি। ऊঠ, দেরি করিয়ে দিসंন্ন।'

রাস্তায় কামালকে সংক্ষেপ্প ঘটনাগ্ডলো জানাল শইীদ $卜$ काমাল প্রথমম ‘বিশ্ধাস

 ৯৬

থানাত়েই ছিল। সে খকনো হাসি হেসে সম্বর্ধনা জালিয়ে বলল, 'ব্রিসার্চ সেন্টারের রাহ্ষস-খোক্কসের কেসে বোধ হয়?’’

শহীদ বসতে বসতে বলল, "রিসার্চ সেন্টারের কেসে বটে, কিন্ত্র রাক্ষসখোকসের ব্যাপারটা কি?'

আআর বলবেন না, শহীদ़ সাহেব। তানায় যে আঙ্রেনে ছাপ পাওয়া গেছে তা সাধারণ মানুষের নয়।

অবাক হওয়ার ভান করল শহীদ, ‘কোন अসাধারণ মানুষের বুঝি?’’
আপনি তো সাহেব ঠঠৗ্টাই করবেন। কিদ্ত্ এই যে আমি পুলিসের সিয় চাকুরে, কত চোর-ডাকাত নিত্য ঠেभাচ্ছি; কিন্ত্ ব্যাপার দেখে-ওনে ভড়কে গেছি आমিও।'
'তা সে আঙূলের ছাপটা কোথায়?'
‘চৌধুরী গোলাম হাক্কানী সাহেবের কাছে পাঠান্নে হয়েছে।’
'মানে, সিম্পসন সাহেবের জায়গায় यিনি আপাতত কাজ করছেন?’
‘য়া, আমাদের মাথায় আর ছুকছে না। তাই ওयানে পাঠিয়েছি।’
"পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেয়েছেন?""
'হা; সেটাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'
'কি আছে তাতে?'
खরিক খাঁর বন্দুক দিয়্য়ই তাকে খুন করা হয়েছে, পিঠের जকদম সাথে বন্দুক লাগিয়ে। জানেন তো তাতে আওয়াজটা কম হয়। খুনটা হয়েছে রাত এগারটা থেকে তিনটের মধ্যে ।
'হাতের ছাপ?'
'আশ্রর্য ওতে তারিক থাঁ ছাড়া আর কারও হাতের ছাপ নেই। মনে হয়, খুনীর হাতে দস্তানা পরা ছিল।
‘এখন आপনারা কি করতে চান?’
"কর্তারা যা করেন। আমরা তো নিব্রপায়। ওদিকে আর এক কাধ্ট ঘটেছে। রিসার্চ সেন্টারের পিছনে খালের মধ্যে একটা নীল রং-এর ভত্সন পাওয়া গেছে। সেটাকে উদ্ধার করে পেছনের গদী থেকে কয়েকটা আঙূলের ছাপ পাওয়া গেছে এবং সে ছাপ্ুলো তালার ছাপের সাথে রককদম মিলে. গেছে.। অবশ্গ সামনের সিটে পাওয়া গেছে অন্য হাতের ছাপ।
'গাড়িটা কার?'
তা জানা যাচ্ছে না। তবে গাড়ির নম্বরটা হাক্কানী সাহেবের গাড়ির নম্বরের সাথ্থ মিলে গেছে। তাঁরज একটা নীল রং-এর ভব্সল আছে। সেটা অবশ্য ফোয়া याয়নি।
'তাহলে বেশ জূে উঠেছে দের্খছি ব্যাপারটা।'
'ভढ़ে তো মশাই আমার হাত-পা ঠাজ্ট হয়ে আসছে। লেষটায় কি রাক্রের ৭-কুয়াশা-২ぇ

হাতে প্রাণ দেব?’
'তাই তো, বড় বিপদের কথা,' সমববেদনার সুরে বলল শহীদ।
‘বিপদ বনে বিপদ! মশাই, আপনি আবার কেন এর মধ্যে নাক গলিয়েছেন? ভয়-ডর প্রাণে থাকলে এখুনি কেটে পডূন।’
‘তা ‘^সব ব্যাপার রিসার্চ সেন্টারের লোকেরা জানে?’
'ना। হাক্কানী সাহেব বলেছেন গোপন রাখতে। পাবলিক ভয় পেয়ে যাবে।'
‘তদন্ত কি হাকানী সাহেব নিজেই করবেন?’
তাই তো করা উ়চিত। ইতিমধ্যেই এই এলাকায় পুলিস ফোর্স বাড়িয়ে দেওয়ার অর্ডার হয়েছে। রিসার্চ সেন্টারের চারদিকে পুলিস ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে। ড. রাজীর সাথে চৌধুরী সাহেবের কি আলাপ হয়েছে, জানি না। তারপরই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

চপচাপ অনেকক্ষণ কাটল। বাইরে বৃষ্টি আর ঝড়ের মাতামাতি চলছে।
একটা সিগারেট ধরাল শহীদ।
সমসের দারোগা চিবুকে হাত বুলাতে মাগন। তার চোধে-মুথে দুস্চিন্তার ছাপ।

টেলিফোন বেজে উঠল।
 आপनার ফোন ।

রিসিভারটা হাত বাড়িয়ে নিল শহীদ। অকটু অবাক হল সে। থানায় যে সে এসেছে এ খবর তো কারও জানার কথা নয়।


 ইওর্ চ্যালেঞ। …আচ্ছ দেখা যাবে।'

শহীদের কণ্ঠে উত্তেজনার ছাপ থাকলেও চোথে-মুণ্বে উত্তেজনার এতট্রু आভাস নেই, मक्ष্য করল কামাল।

রিসিভার রেথে দিল শহীদ।
‘কি ব্যাপার?’ সাগ্রহে প্রশ্ন কর্নল সমসের দারোগা।
আমাদের অজ্ঞাত পরিচয় এক বক্ধু। রাক্ষস-খোক্কস নিজেই সে অথবা সষ্ভবত তার মালিক। আমাকে হুমকি দিচ্ছিল।'
'এबট খোলাসা কর্পুন ৷’.
‘রিসাচ্চ সেন্টারের ব্যাপারে আমি নাক গদালে আমার পরিণামও নাকি তারিক थौর মত হবে। তবে आমার इু ত্যু তারিক খার মত সনাতন কায়দায় হবে না। চক্বিশ ঘন্টা সময় দিয়েছিল চিন্তা করার জন্যে, কিন্ত্র আমি এখুনি তার চ্যালেজ অ্যাকসেপ্ট করলাম,' তা তো ওনতেই পেলেন।'
‘তার মানে তোর উপর্ এখন থেকেই আঘাত হানবার আশঙ্কা আকে,’ কামাল বলन।
‘কার্জটা কি খুব ভাল্ করলেন, শহীদ সাহেব?’ চিন্তান্তিত কণ্ঠে সমসের দারোগা বলन।

শহীদ হাসল। অন্ধকার জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে তাকাল অকবার। বুকের ভিতরটা একটূ কেঁপেও উঠল তার। কে জানে, কাজটা সে ভাল করল কিনা। উঠে मॉডড়াল সে, 'চল কামাল। ড. রাজীর বাসায় যেতে হবে।'

কামালের মুখটা ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিন। সে বলল, 'হাওয়াটা একটু পডূক না।
‘তোর ভয় করছে বুঝি?’
'ভয়? এই শর্মা ভয় কাকে বনে জানে না,’ হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে কামাল বলল, কাম অন, মাই ল্যাড ।
'চলি, দারোগা সাহেব।'
কিন্তু গাড়িতে উঠতেই আবার কামালকে অজ্ঞাত ভীতিত্ত আচ্ছননন করে ফেলল। निর্জন পথ। এদিকটায় জনবসতি তুনनামূলকভাবে কম। বাড়িতুলো র্রকটা থেকে আরেকটা বেশ দৃরে দূরে। এখানে-সেখানে ব্রোপ-ঝাড়। ইটের পাজা। ধানক্ষেতও আছে। একটা অজ্ঞাত আশক্কা বামালের কণ্ঠ চেপে ধরল।

শহীদ পকেট. থেকে একটা রিভলভার বের করে কামালের হাত় দিয়ে বলল, ‘এটা রাখ, দরকার হলে ব্যবহার করবি।’

থানা থেকে বেরোবার পরে শহীদ লক্ষ্য করেছিল, একটা গাড়ি আসছে ওদের পিছন পিছন। কিছূদূ⿺廴 যাওয়ার পত্র শহীদ পিছন ফিরে দেখল, গাড়িটা আসছছই। খেলা ত্রু হয়ে গেছে তাহলে? সে কামালকে বল̣ল, ‘দোস্ত সাবধান, লেজ লৌগেছে পिছनে।

কামালও দেখল।
"আমি রাস্তা বদলাব! বাঁদিকে একটা সর্তু রাস্তা আছে সেই দিকে যাব। মোড় ছাড়িয়ে গাড়ি থামাব। ওখানে একটা ঝোপ র্রছে i দৌড়ে ভিতরে গিয়ে ছুকবি তারপর দেখ্যব, কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়ায়। রিভলভার রেডি রাখবি: কিন্তু অকারণে তুলি নষ্ট করবি না।'

মোড়টার কাছে এসে গিয়েছিল ওরা। স্টেশনে যাবার পথ এটা। তাই বোধহए়, রৈৈদ্যুতিক বাতি আছে পথের ধারে। শহীদ মোড়़ ঘুরে কয়েক গজ গিয়েই গাড়ি. থামাল। কামাল রেডি ছিল। দরজা খूলেই দৌড় দিল সে ঝোপের দিকে। শহীদஸ் দৌড়ে ত্রল তার পিছন পিছন।

একট্ পরেই দুটো আলো এসে ঠিকরে পড়ল শহীদের গাড়ির উপর লতাপাতার ফাঁক দিয়ে শহীদ ও কামাল আনোটা দেখতে পেল। একটা:গাড়ি এসৌে থামল শহীদের গাড়ির পিছনে।
কুয়াশা-২৬
৯৯

শহীদ ফিসফিস করে বন্ললে, 'সাবধান, आগে দেখে নে আমাদের বক্ষুকে। অন্ধকারে গুলি ছুড়িবি না।

গাড়ি থেকে নামন এক আরোহী। রেইনকোট গায়ে লম্ধা-চওড়া जকটা লোক। মাথায় হ্যাট। সে শহীদের গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছিন না। কিন্ত্র হাঁটার ভঙ্ডি দেথে শহীদ ও কামাল্ দু'জনই বুঝল, লোকটা কুয়াশা ছাড়া আর কেউ নয়।

গাড়িটা ফাঁকা দেতে লোকটৗ゙ এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।
কামান ফিসফিস করে বলল, 'আরে, এ-যে কুয়াশা!’
'তাই তো! যাঃ, একটা মিস-ফায়ার হয়ে গেল।'
বেরিয়ে এল দু'জন।
বাতাসের ঝাপটায় কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল না। তবু কমমালের যেন মনে হন, কুয়াশা তাকে ডাক দিয়ে বলল, ‘এস, কামাল সাহেব।’

রাস্তার উপর উঠল দু'জন।
'কি থবর, তুমি?’ শহীদ বলল।
‘তোমাদের থানায় ঢোকবার খবর পেয়েই আমি সেখানে গিয়েছিলাম। জব্রুরী দরকার আছে।’
'কি, বল?’
‘এখানে এই ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে কি করে কথা হবে?’
‘‘গাড়িতে ওঠ তাহলে,' শহীীদ প্রস্তাব করল।
শझীদের গাড়িতে উঠ্ল তিনজন।
'খুবंই ভয়ক্কর লোকের পিছনে লেগেছ তোমরা। সে একা নয়, তার সাথে আছে প্রচণ শক্তিশালী দৈত্যাকার চেহারার দুটো মানুষ।'

ত্রি তো দেখছি অনেক কিছুই জান।'
‘বলতে গেলে आমি সবটাই জানি অধু আসল্ রহস্য ছাড়া। সেটা জনতে পারলেই লোকটাকে आমি দেiv নেব i'
‘কি সেটা?’ শহীদ খনতে চাইল।
হাসল কুয়াশা।
‘সে. প্রশ্নের জবাব আমি এই মুহূর্তে দেব না। তোমাকে আমি ঞগোতে বাধাও
 দেবতার্রপী এক শয়তান।
‘দেবতার্দপী শয়তান?’
তাহলে লোকটাকে তুমি চেন?’
চিনি বনেই মনে হয়। আiমি তার এক গোপন ইচ্ছায় বাদ সাঙ্ণতে গ্য়শ্যিলাম। বলতে গেলে আমার প্যুান বানচাল হয়ে গেছে : সেটা কেমন করে

'তার মানে, তোমাকেও সে চেনে?’
‘চেনে না। তবে যে নামে আমি এই এলাকায় পরিচিত ৰ্রেটা সে জানভে পেরেছে। সুতরাং আজ থেকে সে নামের মৃত্য হন।’
‘কি নামে এখানে তোমার পরিচয় ছিন?’
আनী সাহেব নামে। ইনডেন্টিং ব্যবসায়ের সৃত্র ষরে আমি হাকিম মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের সাথে যোগাযোগ স্যাপন করেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য অনেকটা 'সফन रয়েছে। किন্তু आসল লক্ষে পৌঁঁুতে পারিনি।'
‘তোমার পরিচয় সে•জানল কি করে?’
আমার ঘাড়ে শ্যানন ডি. কস্টা বনে একটা ভূত চেণ্পািল, মনে আছে? সে-ই ডূবিয়েছে আমাকে। মার খেয়ে নাম বলে দিয়েছে। মার খ্য়েছে মান্নান্। প্রচধ্ভ মার। মড়া মনে করেই বোধহয় ওদের ফেজে ররেখে গিত়়ছিন। আর ওদেরকে মেরে আমার গাড়ি নিয়েই লোকটা গত্তাতে রিসার্চ সেন্টারে চুকেছিল।'
'কিন্ত্র ওদের পেল কোথায়?'
‘ওরা সেন্টারের পিছনে এক 小োপের মর্যে নুকিক্যেছিল।’
"উम्लिশ্য?'
সবটা জানতে চেয়ো না। কিন্তু উদ্দেশ্যটট অসৎ ছিন না। বৃ্গ এক ভদ্রলোক মৃত্যুর সময় आমার উপর একটা কর্তব্য চাপিত্য়"গেছেন। সেই কর্তবা পালন করতেই আমাকে হাকিম মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের দিকে নজর রiথত্ হচ্ছে। সর্বনাশ অবশ্য তার আগেই হয়ে গেছে সকলের অনক্ষ্য। ফলে আমা? কাজটী অনেক বেড়ে গেছে।'
'সেই বৃদ্ধ ভ্র্রনোক कि ড..লোকমান হাকিম?' শरीদ প্রশ্ন করন।
ना। তাকে জামি দেখিনি। তাঁর মৃত্যুর দু'মাস পরে অর্থাৎ ভথন থথরে একমাস আগে আমি রিসার্চ সেন্টারে যাই। বাই দ্য ওয়ে. ড. नোকমান एক্মে মৃত্যুর ব্যাপারটা সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছ?'

না তো। ऊনেছি, মোটর গাড়ি অ্যাক্সিজ্নেন্টে উনি মারা গেছেন !
‘ব্যাপারটা আংশিক সত্য।'
'কি রকম?
ঘটনাটা ঘটটছিল রাতে। উন্ন গাড়ি চালাতে জান্তেন না। ড্রাইভরই চালাত। নতুন এক.ড্রাইভার তাঁকে নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিল। গাড়িটা হঠাৎ রাস্তার পাশে একটা খালের মধধ্যে পড়ে যায়। পরাদিন তাঁর মৃত্দেই আiবিষ্ষার হয়। কিন্তু ড্রাইভারের খোঁজ এখন্ন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।'

শহীদ অবাক হয়ে বলল, 'কিন্তু সে ঘটনা তো আমায় কেউ বনেনি!’
‘শধু এই নয়। পাঁচদিন পর সেই ড্রাইভারের লাশও পাওয়া 'গেল এক ইটৌর পাঁজার নিচে। পুলিস অবশ্য লাশ সনাক্ত করতে পারেনি। আমি অন্য সৃত্রে কুয়াশা-২৬

জেনেছি। আসলে রিসার্চ সেন্টারে তখন থেকেই এই খেনা ఆর্রু হয়েছে। ত়বে নায়ক शীরে-সুস্থে, সাবধানে এবং কারও সন্দেহের উদ্রেক না করে তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু মাঝখানে হঠাৎ আমার আবির্ভাব ঘটায় এইসব নাটকীয় ঘটনা ওরু হয়ে গেছে। সে হয়ত ভাবতেও পারেনি বে, কেউ তার এলাকায় নাক গলাবে।'
‘কিন্তু এই আসুরিক চেহারার মানুষের ব্যাপারটা কি?’
'দুপুরে তো ড. রাজীর সাথে তোমার অনেকক্ষণ আলাপ হয়েছে। এখন একট্ট গভীর ভাবে চিন্তা কর। পরিষ্ষার হয়ে যাবে.' সিপারেট ষরাতত ধরাতে বলল कুয়াশা

শझীদ ভাবতত লাগল এবং একটু পরেই তার চোখ দূট্টা আনन্দে উজ্জূল হয়ে ঊঠল। নিজের ঊপর তার রাগও হল সক্গে সক্গে। আগেই তার চিত্তা করা উচিত ছিন। তাহনে অন্ধকারে হাতড়াতে হত না।

তা ना হয় বুঝলাম, কিন্ত্ আমি তাঁর সাথে কি আলাপ করেছি তা তো ডোমর জানার কথা নয়?’

উচ্চারিত অনেক কথাই জানবার নানা সহজ ব্যবস্থা আছে এ যুগে। ব্যবস্থা ন্নই শু ্ু অনুচ্চারিত চিন্তাটা জানবার় ।'

আরও একটা ব্যাপার পরিকার ইয়ে গেল শহীদের।
কুয়াশা ঘড়ি দেথে রলল, আমার বড্ড দেরি হয়ে গেন। আমাকে এখুনি একটা জব্রুরী কাজে: যেতে হবে। সাবধান থেকো তোমরা। তোমদের সাফল্য কামনা করি। দরজা থুলে রাস্তায়, नागन সে।
'এই ડেজ়া কাপড়-চোপড় পরে আর কোথায় যাবি, এথন বরং বাসায় ফিরে চल।
‘. রাজীর সাথে একবার দেখা করতে হবে! ওকেে কতকগুনো জরুরী প্রশ্ন করতে হবে," শহীদ গাড়িতেস্টার্ট দিয়ে বলল।

ড. রাজী বাড়িতেই ছিলেন। একট্ আগেই তিনি ফিরে এসেছেন।
শફীদকে ড্রইংর্রম বসালেন় তিনি। চায়ের ব্যবস্থা করার নিদের্শ দিয়ে তিনি কাপড়-চোপড় বদনে অসে বসলেন।

ড. রাজীর মেয়েও রসে বসল।
‘কোন হদিস পাওয়া•গেন, শহীীদ সাহেব?’ ড. রাজী শধোলেন।
‘এথनও কিছু পাওয়া যায়নি। তবে এগ্গেচ্ছি দ্রংত। কান্পপ্রিট আমাকে ইতিমধ্যেই শাসিয়েছে,' নির্বিকার গলায় বলল শহীদ।
'কি রকম?
টেলিফেমনের ঘটনা বিবৃত করলল শহীদ।
'ভয়ক্কর লোকের পাল্লাতেই পড়া গেছে,’ তকনো গলায় বলল রোকেয়া।
ড. রাজী বললেন, ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের চীফ চৌধুরী গোলাম হাকানী সাহেব

আপনাদের সষ্মিলিত প্রয়াস ফলপ্রসূ হবে বনেই আমার দৃঢ় বিপ্ধাস। আর यদি তা সষ্ভব না হয় তাহকে সমগ্গ মানবতার উপর ভবিষ্যতে কবে কোন বিপর্যয় নেমে আসবে কে তা বলতে পারে।'

আপনাকে একটা প্রশ্ন আমার করার ছিন। আশা করি, আপনদের গবেষণা সম্পর্কে মিস রাজীর সামনে আলোচনায় আপত্তি নেই।'
'বিন্দুমাত্র না। মা আমাদের সব কিছूই জান্ন।'
আপনাদের আবিষ্ঠৃত পদ্ধতি প্রয়োগে সুপারম্যানের জন্ম দেওয়া সষ্ভব?’
'অবশ্যই সম্ভব।
'তেমনি ঐ পদ্ধতিতেই কি মানুষের চেহারার বিশাল্কায় কোন প্রাণীর জন্দদান সষ্ভ নয়?’

ড. রাজী চমকে উঠলেন। পলকহীন দৃষ্টিতে শহীদের মুনন্য দিকে কিছুঙ্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, ‘এ সষ্ডাবনার কথা আমার অনেক আগেই গিজ: কর! উচিত ছিল। আশর্য, এটা আপনার মাথায় এন অথচ আমি আকাশ-পালাল ভেবে অরছি। আমার একবারও একথাটা মনে হয়নি।’
‘তাহলে সষ্ভব বলতে চান?’
‘অবশ্যই সম্ভব। বস্ত্রত মানুষকে নিয়ে হাজারোটা এব্গ্পপরিমেন্ট করার অবকাশ আছে আমদের আবিষ্কত পদ্ধতি প্রয়োগে। মানুষকে যেমন ঢেবতা বানানো চলে, তেমনি শ্য়তান বানানো চলে। নির্বোধ দাস মনোবৃক্তির মানুষ জন্ম দেওয়া যায় এবং ও্রু মানুষ নয় যে-কোন প্রাণী এবং অনেক গাছের ক্কেত্রেও নল্য ক্রপান্তর সাধন সষ্ভব।

তাহলে আপনি কি এমন কোন প্রাণী কল্পনা করতে পারেন, য়ার আকার হবে মেঘনাদের মত অথচ যে বাধ্য হবে আলাদীন্তের দৈত্যের মত?’’
'অবশ্যই।.'
রোকেয়া এতক্ষণ অবাক হয়ে ওদের কথাবার্তা ওনছিন। সে বনল, আপনার কি ধারণা. অক্ষেত্রেও তেমনি ঘটেছে?'
"আমি নিশ্চিত নই, তবে ঐ রকম একটা সন্দেহ আমার মনে জেগেছে।’
‘কিন্তু তার মানেটা কি দাঁড়াল ভেবে দেখেছেন নিশ্চয়ই?’
নিশ্চয়ই। মানেটা দাঁড়াল এই যে, আপনাদের এই আবিষ্ষার কোন নতূন ঘটনা নয়। কেউ এর আগেই এই ব্যাপারে সফন হয়েছে এবং দীর্ঘদিক্ কালচার করে ঐ দৈত্যাকার প্রাণী উদ্ডাবন করেছে। এবং ৫ধু তাই নয়, আপনারা ত্য আশস্কা করছিলেন সেই আশঙ্কাটাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে.।'

ড. রাজী এতক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। তিনি বললেন, 'শহীীদ সাহেব. आপ্নার ধারণা যতদূর মনে হয় সর্ত্য। এছাড়া ঐ অত্রিকায় মানবের কোন ক্য়াশা-২৬

यूंক্সিসश্ ব্যাथ্যা इड़ত পারে না।

 সে চাं় না ハে, অনা কেট এ ব্যাপার্ সাফन্য অর্জन করুক। তাই সে आপনাদের
 अধিকারী। তার বিরুদ্ধেই আমদের লড়াই করতে হবে,' শझীদ বনন।

ড. রাজী বললেন, আপনাকে একটা ঘট্ডা জানাবার প্রয়োজন বোধ কর়াছি। বলুন।
জকের চ নিয়ে এল এই সময়। টেবিনের ওপর সরজাম রেযখ চনে গেল সে। রোকেয়া চা గুর্রি করে এগির্যে দিন।
ড. রাজী বनল্লেন. 'মাস খনেক आগ় এক आহ্মরিকান রিসার্চ সেন্টে
 গবেষণা কর়হ। আমরা जাকে আমাদের গবেষণা সস্পক্কে কোন আলোকপাত করে

 গবেষণা কর়া হয়। जেরেটিকস সশ্পর্কে কোন রিসসাচ এখানে হয় না।






 কিম নাকি সেকেষে ওয়ান্ড ওয়ার শেষ ইবার কিছুদিন পরে একটি জর্মান শিখকে পানক প্ত্র করে রনেছিলনন।

जाমি এসব ব্যাপার आদhৗ জ়ানি কিনা সে জানতে চাইন। आাম সেফ




যত্দূর জানি, তিনি जক জার্মন মহিলার পাণি গ্রহণ করেহিলেন কিত্দু যূদ্ধের দামামা বেজ্গে ওঠায় দেশে ফেরার সময় অকাকীই ফিরেহিলেন। ক্তীরে আনতে
 जদ্রমহিনাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। जোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন, ज্্রমহিনা মারা গ্গছেন। তার্পর তিনি জার বিয়ে করেনनি। জার্মানি থেকে তিনি কোন শিখও

'সেই आম্মরিকান ড্দ্রলোকের নাম কি?’



‘ক'দিন आাগ এ ঘটনন ঘটেছে?"
'মा্র একयाग आগে।'
'মানে, ড্র. राকিম মারা যাবার দूंমা পরে?'
 आসने অপরাभী।
"ড্দ্রলোক আর কিছ্ জিজ্ঞে কর্রেহিলেন আপনাক্??

ঢা শেষ করে সিগারেটে ধরান শহীদ। কিছুकণ নীরবে সিগারেট টেনে বলন,




 लि!

राসল শহীদ।


आাপनि হহয় জানেন না শে, পাচচদিন পরে সেই ড্রাইजারের লাশ পাওয়া গিক্যেছিন এক ইটের পাজার তना থ্থেকে;

 গেল।


কারণ, পুলিস লাশটা সনাক্ত করত্ত পরেনি, আয় জানতে পেরোি এক গোপন সৃৰ্ব।

‘ওটা পুর্ব-পরিকब्रिত হত্যাকা০। आপনাদের রিসার্চ. সেন্টারে নাটক তর্ক হয়েছে অনেক आগগ। এখন সেটা পরিণতির দিকে অগিয়ে চনেছছ।
'ক্ত্রু কি ট্যাজিক পরিণতি:" রোকেয়া hীর্ঘ্ধাস তাগ করে বলন।

 ক্য়াশা-২৬

মুষলধারে বর্ষণ তরু হল।
বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত পথ্ৰ গাড়ি দ্র্তত এগিয়ে চলল। পথটা একেবারে নির্জন। লোক চলাচল নেই। যানবাহন নেই। যেন নির্জন এক প্রান্তরে ওরা দু'জন মাত্র প্রাণী অনন্তের উদ্দেশে: যাত্রা করেছে।

নীরবে অনেকটা পথ পার হয়ে এन। উঁচू পথের দু’ধারে ফাঁকা মাঠ। দৃরে একটা বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো জ্লাছে। কোন কারখানা হবে ওটা। মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড়।

কেউ কथা বলছিল না। xহীদ সামনের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে স্টিয়ারিং ধরে f গাড়ি ছুটে চলেছে সবেগে। দূরে পথের পাশেই ঐকটা বিরাট বটগাছ দেখা যাচ্ছে।

কামাল সিগারেট বের করল। মাথা নিচূ করে সিগারেট ধরাতে যেতেই হঠাৎ প্রচঙ অকটা ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়িটা থেমে গেল, লাফিয়ে উঠন অনেকটা। আকस्थिক ঝাঁকুনিতে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারল না কামাল। আসন থেকে তার দেহটা উৎক্ষিপ্ত হয়ে মাথায় আघাত লাগল। কোন মতে নিজেকে সামলে নিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার জন্যে সামনের দিকে তাকাতেই সে অবাক হয়ে গেন। বটগাছের বিরাট একটা ডান রাস্তার উপর পড়েছে। একেবারে পড়ে যায়নি। তখনও ডালটার নিম্নমুখী গতি অব্যাহত আছে।

অথচ আশর্য এই একটু আগেও সে রাস্তাটা ফাঁকা দেখেছিল। আসন্ন বিপর্যয়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে কামাল স্বস্তির নিঃপ্বাস ফেলে বলন, 'উহ্, বাবা বেঁচে গেছি। ভাগ্যিস ঠিক সময়ে গাড়িটা থামিয়েছিলি। না হলে নির্ঘাৎ মরতে হত।

শহীদ জবাব দিল না। তীক্ষ্ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইন।
'কিরে, হু করে. দেখছিস কি?'
‘িপদদ যায়নি। কেবল ুরু হন। খুব সাবধ়ান। आমরা ফাঁদে পড়েছি। এই নে রিভলভারটা রাখ। খলি বেশি নেই।' কামান তথন পর্যন্ত পরিস্থিতি অনুমান করতে পারেনি। কিত্তু শহীদের কথায় তার ইন্দ্রিয়লো তখনি সজ়াগ হয়ে গেছে।

তবু সময় পাঁওয়া গেল না, কানের কাছে জানালার কাঁচের উপর যেন বাজ পড়ন। গুলি ছুঁড়েছে কে যেন পিছনের জানালায়, ঝনঝন করে গাড়ির পিছনের দু’দিকের জানালা ভেঙে গেল।

ওরা থমকে পিহনে তাকাল। সারামুখ মুখোশে ঢকা একটা ল্েেক, ডান হাতে উদ্যত রিভল়ার।
'হাত তোন দূ'জনেই। এই মুহূর্তে।'
রিভনভারটা স্পর্শ করারও সুভোগ পেল্ না কামাম।
শহীদ হাত তুলল। চাপা স্বরে কামালকে বলল, হাত তোল, কামাল। না হলে শুলি করবে।

কামালও হাত ত্ললन।।


বাँ शাত দিয়ে পকেট থেকে দুটো র্রুমাল বের কর্ল লোকটা। বৃষ্-ि-সিক্ত



উदू হ<़ে রুমাল তুলে निन শरीप ও কামাन।



 यमिও বেশিক্ষণণর জন্যে সে দেখেনি তবু লোকটা তার অজিজ্ঞ নোখকে ফাকি


 করেছে। আমি চিনে কেলেছি তোমাকে। আমার ভুল হয়নি।’

 কি অকবারও आসবে না? দেখা যাক।

ক্র্মাল বাঁধা শেষ হতেই লোকটা বোধহ়্য তা পরীক্শ করে দেখন। তার কঠ্ঠ लানা.গেন, চ্মৎকার।

 কিত্তু উপনক্লি করন, কে শেন কাছে রসে দাঁড়ান।
‘রিভলजারটা এমনিতাবে তাক করে ধর।’
পরের মুহৃর্তে মু্যোশারীীর ক্ঠ শোনা গেল।
शত দ̆ট্টে নামাও, পিহনে রাখ।' শহীদ বুঝল, निর্দেশটা দেওয়া হচ্ছে কামাनকে।

পिছমোড়া করে শફীদ ও কামানের হাতত বাঁধল মুখোশধারী।
‘भাড়িত্ত ত্রে দে।'
টান नাগन শহীদের চূলে। ক<্যেকটা চूল বোধ হয় উপড়़ও গেন। গাড়ির
 ভ্যে। শক্ত লোহার মত বিরাট থাবা লোকটার। এ নিচয়ইই সেই অত্কিয়


সেই রাতেই।
আবার মুষলধারে বৃষ্টি ওরুু হয়েছে। ঠাণ্গা শিরশিরে হাওয়া বইছে। বৃষ্টি আর হাওয়ায় চলছে মাতামাতি। ওয়াপদার বাতিগুলো বোধহ্য অন্ধকারের সাথথ পাল্লা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে আञ্মসমর্পণ করেছে। চারদিকে নিস্ছিদ্দ: অন্ধকার।

সেই অন্ধকারের মধ্যে কুয়াশা ও কলিম ভিজতে ভিজতে গিয়ে দাঁড়াল ড. রাজীর বাড়ির পিছনে। কলিমকে সেখানেই অবস্থানের নির্দেশ দিয়ে পাচিল ডিঙিয়ে কুয়াশা বাড়ির ভিতরে ছুকল। এদিকটা ছোটখাটো একটা বাগানের্থ মত। পাচচিলের পাশে দাঁড়িয়ে দোতলার দিকে তাকিয়ে রইল সে কিছুক্ষণ। দোত্্ণার জানালাগুুো সব্ বন্ধ। এখ একটা মাত্র জানালা খোলা। ম্নান নীল আলো দেখা যাচ্ছে খোলা জানালা দিয়ে। খুশিই হল কুয়াশা। ঐ রুমটাতেই আছে ড. রাজীর সদ্য প্রত্যাগত মেয়ে রোকেয়া এবং সে জানে, রোকেয়ার হাতেই ড. রাজী সঁপে দিয়েছেন তার আকার্চিক্রুত বস্তু।

জানালাটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। পকেট থথকে রিভলভার বের করে দুই পাটি দাঁতের ফাঁকে বসিয়ে পাইপ বেয়ে দ্রুত উटে গেল সে। পাইপ থেকে জানালার দূরত্ম দেড় হাতের মত। এক হাতে পাইপে. ভর দিত়ে সে «ূঁঁকে খখালা জানালার মধ্য দিয়ে ভিতরে তাকাল। অনুজ্জ্বল নীন আলোয় মশারীটা দেখা গেল।

অন্কেক্ষণ অপেক্মা করল সে। কেউ জেগে আছে বলে মনেে হন না।
জানালার কার্নিসের উপর ঊটে দাঁড়াল কুয়াশা। কোমর থেকে আন্ট্রাসোনিब্স বর্স বের করে জানালার শিকের নিচে স্থাপন করল। কয়়েক সেকেঙ্গের মর্যেই শিকটা গলে গেল্ল। আরও একটা শিকক কাটল সে। তারপর শিক দুটো উপরের দিকে বাঁকিয়ে বাক্সটা কোমরের সাথে অ্যাডজাস্ট করে মেঝের উপর গিয়ে माँড়াन।

চারদিকে তাকাল কুয়াশা একবার। তারপর, মশারীiর কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে ধীরে পীরে। ম্লান নীল আলোয় নাইলান্রে মশারীর ভিত্র দিয়ে দেখা গেল সায়া ও ব্রাউজ পরে এক যুবটী ঘুমেম্ছে। স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী তরুনী। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে বুকটা ওঠা-নামা করছে। বড় বড় ঢোখ দুট্যে বন্ধ হুয়় আছে। কয়েক গুচ্ছ কোঁকড়া চূল 'প্রশান্ত কপাল ছুঁয়ে গালের উপর এসে. পড়েছে। সে এগিয়ে গেল কোণের ক্লজিটটার দিকে। vড়ি দেখল একবার। আন্ট্রাসোনিক্স বাক্সটা কোমর থেকে খুলে অন করে ক্লজিটটার চাবির গর্তে চারদিকে ঘোরাতে লাগল। ষীরে ধীরে কুজিটের গায়ে একটা ख্রোকর সৃষ্টি হল। বাক্সটা কোমরে আটকে ক্বজিটের গায়ে সৃষ্ট ফোকরের মট্ব্যে হাত ঢুকিয়ে পাল্নাটা খুলে ফেলল।

দশ মিনিট ধরে ক্রোজেটের মধ্যে আতিপাতি করে উদ্দিষ্ট বস্তু খুঁজল কাশায়া। না, কোথাও নেই সেই নোট-বইটা যেটা ড. রাজী দুপুরে রিসার্চ সেন্টার থেকে ফিরে এসেই তাঁর মেয়ের হাতে তুনে দিয়েছেন।

কুজিটেন মা্্য নেই।
টে.বিলের উপর গুছিয়ে রাখা বইগুনো দ্রুত উন্টিয়ে গেল। সেখানেও নেই। বইয়ের র্যাকের দিকে এগোল সে। র্যাকে অসংখ্য বই। অত বই এক পৃষ্ঠা করে উন্টে দেখতে সারারাত লাগবে। আর বেশিক্ষণ দেরি করূে ধরা পড়ে যাবার সষ্ভাবনা আছে। ড. রাজী বা তাঁর মেয়ের হাতে নয়। পুলিসের হাতেও নয়। সেই লোকটার হাতে। সে-ও তো একই বস্তুর খোজ করছে।

চারদিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাল কুয়াশা। খাটের নিচেও দেখল। একেবারে শূন্য। বাথক্রমটা ঘুরে এল।। নেই, কৌথাও নেই তার অকা্ফি্ফিত বস্তু। তাহলে তার অভিযান কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? সেই লোকটা কি আগেই নিয়ে গেছে?

র্রেমে এক কোণে পুরানো থবরের কাগজ জড় করা ছিল। সেদিকে এগিয়ে গেল কুয়াশা। কাগজগুনো দেখন উন্টেপান্টে। না, সেখান্নে নেই। কয়েকটা পুরানো মলাটহীন ইংরেজি সাময়িকী চোখে পড়ল। একটার পাতা উন্টিয়ে সেগুলোর ফাঁকে ফাঁকে দেখল। আরেকটা সাময়িকী খুলতেই ছোট কয়েক ট্রকরো টাইপ করা কাগজ মেঝেতেে পড়ে গেল। কাগজগুনো চোখের সামনে তুলে ধরতেই কুয়াশার চোথ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল্। বাদবাকি সাময়িকীগুলোর ভিতরেও কয়েক ট্রকরো করে টাইপকরা কাগজ পাওয়া গেল।

নম্বর দেখে পাত্ত মিলিয়ে কাগজের ট্রকরোগুলো সে পকেটে ফেলন। একটা আরামের নিঃশ্যাস ফেলে সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ঠিক দুই মিনিট পরে সে পাঁিিলের কাছে পৌছুন। বৃষ্টি এVন কমেছে। পথে বাতি জৃলছে। অধ্ধকারটা এখন ফিকে। কিন্তू হাওয়ার গতি করেনি।

চাপা স্বরে কুয়াশা ডাকল "কলিম।'
কোন জবাব এল না। কুয়াশার ইন্দ্রিয়তুো সজাগ হয়ে উঠল সজ্গে সজেই। আघাতও নেমে এল সেই মুহৃর্তেই। প্রচ একটা ঘুসি এসে লাগল তার চোয়ালে। আকষ্মিকতা ও প্রচততার জন্যে কুয়াশা সে ধাকা সইতে পারল না। কাত হয়ে পড়ে গেন দেয়ালের উপর। ইটের উপর গিয়ে পড়ল মাথাট। দ্বিতীয় দফা আঘাত নেশে আসছে। কোনদিক থেকে আসবে ত়া ঠাহর করার আগেই আघাতকারী তার চিবুক লক্ষ্য: করে লাথি ছুঁড়ল। কিন্ত্র কুয়াশা যে-কোন দিক থেকে আঘাত আশা কিরছিল এবং তা মোকাবেলা করার জন্যে তখন সে প্রস্তুত ছিল। পা'টা উটে আসতেই সে হামলাকারীর পা’টা সামনের দিকে সামন্য টান দিয়ে গড়িয়ে সরে গেল। চিতপটাং হせ়ে পড়ে গেল আক্রমণকারী। কুয়াশা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। অन्ধকারে लোকটার মুখ দেখা গেল না। কেবল जকটা ছয়ার মত দেখা 'গেল লোকটাকে।
 क़য়াশা-২৬ ১০৯

সে আরও সত্ক হর্যে গেন। লোকটা নিচ্চয়ই কোন আগ্নেয়াশ্র বের করছে। সে সুযোগ তকে দেওয়া চনবে না।
 দिয়ে কুয়াশাকে লক্ষ করে একটो লাথি হাকাল। কাত হয়ে পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়ান কুয়াশা অবং /োকটার জূতে ধরে পা'টা গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে মুচ্ডে
 সহজভাবে নিচ্ছে। যেন সে কুয়াশাকে নিয়ে খেলাচ্ছে।

লোকটা উঠবার চেট্টা কর়ছে না কেন? जথচ কুয়াশা জানে, ওর উপর এভাবে
 কিजাবে লোকটাকে কায়দায় কেলবে চিত্তা করতু नाiগन সে। ऐঠাৎ সে শদ্দ ৫নে
 কাঢিয়ে কুয়াশা ডান পাটট লোকটার চোয়ালেফ দিকে চানান করে দিল। লোকটা

 লোকটার পোটর উপর দুঁছাঁ রকত্র করে।
 नোকটो চপা কৃ্ঠে চীৎকার করে উঠন, 'পপ্রো।'

भাচিনের উপর থ্থে কে ভেন नাফ দিয়ে নামল। ক্য়াশা অস্পষ্টতবে দেখতে

 प्रण i
 করবে.। পড়ে পড়ে মার থেতে সে রাজ্ নয়।
 आক্রম্ম চালাन। এক नাথ্থিতেই কুয়াশা চিত হয়ে পড়ে গেল घাসের উপর। มূথোশধারী উঠ্ঠে দাড়াল সত্গে সञে।

प্রিটি চেপে ধর। লেষ করে দে।

 অবশ হয়ে आiসন্থ। ঢেতনা লুఆ হয়ে আসছহ।
 আসছে।
$\cdots$... যেন. তাকে প্রচগুভাবে れঁকুনি দিচ্ছে। কে? আহ, স্বপ্ল দেখছিলাম নাকি? চোথ খুলল কুয়াশা, চারদিকে অন্ধকার। কে যেন্ তাকে ডাকছে। ভাইয়া

ভাইয়া••।
'কে? মহ্যা?’
'ভাইয়া, উঠ্বু। এখনি লোকজন এসে পড়বে। তখন পালানো যাবে না, উढ्टून।'
‘কে?’ কুয়াশা প্রশ্ন করল।
'আমি কলিম। উঠ্ঠুন, ওরা পালিয়ে গেছে।'
ধড়মড় করে উढ়ে বসন কুয়াশা। তার পূর্ণ চেতনা ফিরে এসেছে। মুহৃর্তেই ডার সমস্ত ঘটনা মনে পড়ন। আর একদఆও এখানে নয়। উঠে দাঁড়াল সে। সমস্ত শরীরে তীব্র বেদনা, কিন্তু উপায় কি? এখান থেকে পালাতে হবে।

কুয়াশা ডাক দিল, 'কলিম।’
জ্ৰি।
'ওরা কোথায়?'
‘পালিয়েছে, অামি গুলি করেছিলাম। গলি বোধহয় অঞ্ধকারে ওদের গায়ে লাগেনি।’

পকেটে হাত দিল কুয়াশা। আছে, সেই মৃল্যবান কাগজ্অনো অছে, নিতে পারেনি শয়তানটা। তার অভিযানকে ব্যর্থ করতে পারেনি সে। কিন্ত্র আন্ট্রাসোনিব্সের বাষ্সটা নিয়ে গেছে।

তा याক।
চল, পালাতে হবে এখুনি। কিন্ত্র খুব एঁশিয়ার, ওরা হয়ত ধারে কাছেই আছে। आবার আঘাত হানতে পারে।'
'হাঁটতে পারবেন?'
'পার্রেই হবে। আমার যে অনেক কাজ।'

# কুয়াশ্গ ২৭ প্রঝম প্রকাশঃ জাগ্ট ১৯৭০ 

## এক

তীব্র গতিতে ছ্রটে চলেছে কুয়াশার গাড়ি।
অন্ধকার শালবনের ভিতর দিয়ে আাকাবাঁকা মসুণ পথে আর তার দু’পাশের ঘন জঙলের উপর आলোর ঢেউ তুলে ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে ছূটে চলেছে কূয়াশার জোডিয়াক। নিশ্ছিদ্র অধ্ধকারের মধ্যে যেন দুটো আলোর সমান্তরাল বৃত্ত নেচে চলেছে। পাশের আসনে বসে আছে কলিম। তার ডীক্ষ দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত। হাতে অলি-ভরা পিস্তম। সবগুলো ইন্দ্রিয় ছঁশিয়ার। যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন দিক থেকে হামনা আসতে পারে। তার জন্যে সে প্রস্তুত।

মাইল বিশেক যাবার পর গাড়ির গতি শুথ হয়ে এন। চারদিকে সতর্কদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে গাড়ি থামাল কুয়াশা। পকেট থেকে সর্প পেন্সিল-টর্চটা বের করে দরজা খুনে নেমে পড়ল সে।

কनिম চাপা স্বরে বনল, আমরা ঠিক জায়গাত়েইরসেছি, ভাইয়া। आপনি দাঁড়ান, আমি গাড়িটা রেথে আস্ছি।’
'কিট আনতে ভূলিসনে যেন।'
'আচ्श।'
ড্রাইভারের আসনেে সরে অসে বসল কনিম। গাড়িটায় ট্টার্ট দিল সে। একট অগিয়ে গিয়ে সাবধানে পথের পাশে নামিয়ে দিল গাড়িটা।

কুয়াশা সর্পㅇ পেন্সিল-টর্চ জ্বেলে কাছেই ঝোপ-ঝাড়গুলো দেখছিন। কালো চকচকে একটা ব宏র উপর আলো পড়তেই উজ্জূল হয়ে উঠ্ঠল কুয়াশীর চোখ দুটো। কালো রং-এর বস্তুটা একটা ফোক্সওয়াগেন। রংটা অবশ্য আসলে কালো নয়। घन নীল । রাতে কালোই দেখাচ্ছে।

আবার পথ্থের উপর উঠে এল কুয়াশা। কিট হাতে ততক্ষণে কলিমও় এসে গেলে।

市।
‘অসেছে তো?'
"ঁঁা। তুই আমার পিছনে থাকবি। পিস্তল হাতে রাখবি।’
চলুন

জभ্গের ভিতর দিয়ে নীরবে দু’জন এগোতে লাগন সব্পু পেন্সিল-টর্চের आলোয়।

মিনিটট পনের পরে দু’জন গিয়ে দাঁড়াল অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায়। আরও রंকট্ সামনে এগোল দু'জন। অক্ধকার এখানে একটু ফিকে। জঙলের মধ্যে শালবনের পাতার ফাঁক দিয়ে কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাতের চাঁদ উ"কি দিত্ছে। জ্যোৎস্নার ম্নান রেখা ডালপালার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে ওদের চোখে-মুথে।

ভেখানে গিয়ে ক্য়াশা ও কলিম দাঁড়াল সেখান থেকে তিরিশ গজ দূরে একটা দালান দেখা যাচ্ছিন। চাঁদের आলোয় এই গভীর অরণ্ণে দালানটাকে একটা ভূতুড়ে বাড়ির মত লাগছিল। অশ্প্ট আলোতেও বোঝা গেল, পুরানো অতি জীর্গ দালানটা। কে জানে কে, কবে, কি কারণে এই জঈলের মধ্যে দালানটা তূলেছিল।

প্পেড়োবাড়িটা ঘিরে চারদিকে দশগজ দূরে কাঁটাতারের বেড়া। বেড়ার খুব কাছে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাড়াল কুয়াশা ও কলিম।

অन्ধকার দালানিটায় কোন আলোর রেশ দেখা গেল না। চারদিকে গভীর নৈঃশব্দ। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শোনা যায়।

কুয়াশা চারদিক তীক্নু দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে চাপা স্বরে বলল, 'কনিম, এসে পড়েছি। কিন্ত্র এদিকে চাাদের আলোয় কেউ আমাদের দেথে ফেনতে পারে। আমাদের ঢুকততে হবে পূর্বদিক দিয়ে'। আয়।'

জঙলের ভিতর দিয়ে দু জ্ৰ পূর্বদিকে এগিয়ে जল।
পোড়োবাড়িটার ছায়া অসে পড়ায় পুবদিকে অপ্ধকারটা একটু গভীর। দ্'জন কাঁটাতারের বেড়ারু পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

কুয়াশা বলল, কাঁটাততরের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে 880 ভোন্টের বিদ্যুৎ।. স্পর্স মাত্রই সর্বাক্গ অসাড় হয়ে যাবে। আর ওর সাথে আছে বৈদ্যুতিক ঘন্টার ব্যবস্থা। স্পর্শের সাথে সাথেই দালানটার ভিতরে কোথাও বৈদ্যুতিক ঘন্টা বেজে উঠবে। সুতরাং প্পায়ার্স দিয়ে কাঁটাতার কাটতে গেলে বিপদ ডেকে আনা. হবে। আমাদের উপস্থিতি জানাজানি হয়ে যাবে।’
‘তাহলে উপায়?’
মাট্টিতে গর্ত কেটে, সোজা কথায় সিঁদ কেটে ভিতরে ছুকতত হবে। শাবলটা বের কর। आমি ব্যবস্থা করছি। তুই চারদিকে চোখ রাখিস।'

নরম ভেজা মাটি। কিন্তু গাছপালার শিকড় থাকায় গর্ত যুঁড়তত অসুবিধে হচ্ছিল।, তবু यতটা সস্ভব দ্রুত হাত চালাল কুয়াশা। সবচেট্য় নিচের কাঁটাতারটা
 পনের মিনিট ধরে গর্ত ঋুড়़न कুয়াশা। দু"জন মিনে মাটি সরিয়ে ফেনল।

শাবলটা কিটটর মধ্যে রাখল কলিম।
‘এক মিনিটের মধ্যেই কাঁটাতন্নের বেंড়া পেরিয়ে দালানটার প্রাঙ়ণের মধ্ধ্যে
b-ক্রয়াশা-২৭

পৌতে গেম দু'জন। প্রাæণটা দ্রুত পায়ে অতিক্রম করে দালানটার অন্ধকার স্যাতসসসেতে কোণে গিয়ে দাঁড়াল দू'জন।

কান পেতে রইল দু দ্জন। কোন শশ্দ আসছে কি? জগলের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল কুয়াশা। দালানের ছায়াটা জঙলের মধ্যে যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে তার ঠিক উপরেই গাছের পাতার উপর যেন একটা ছায়া নড়ে উঠল্। ছায়াটা যেন উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে চনে গেল।

কুয়াশা কলিমের কানে কান্নে বলল,- 'ছাদে মানুষ আছে! দালানের সাথে গা মিশিয়ে দে। আর কোন শব্দ যেন না হয়, সাবধান।'

কুয়াশা দেখলা, ছায়াটা আবার দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে চলে গেল.। তারপর আর ছায়াটাকে দেখা গেল না। প্রায় পনের মিনিট দাঁড়িয়ে রইল দু’জন। তারপর কুয়াশা বললু, চল बবার। আমাদের ছাদের উপরেই উঠতে হবে। অন্য পথ৬লো এখন নিরাপদ নয়। এই যে পাইপটা। আমি আগে উঠি। তুই পরে আয়। পিস্তলটা কোমরে ওঁজে নে।'

কুয়াশা দ্রুত পাইপ বেয়ে উঠে গেল। মাথাটাં অকট্র বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেঁখন কেউ নেই ছাদে। রেলিং টপকে ছাদে লাফ দিয়ে নামল সে। একট্র পরেই কলিমও গিয়ে নামল ছাদের উপর।

চারদিকে পর্যবেক্ষণ করল কুয়াশা! কেউ কোথাও নেই। চিলেকোঠার দিকে এগিয়ে গেল সে। দরজাটা বন্ধ। পুরানো আমলের জ্রীর্ণ দরজা। কলিম কিট থেকে একটটা পাতলা ইস্পাতের পাত বের করে পাল্নার উপর দিকে ঢুকিত়ে আস্তে মোচড় দিতেই কট করে একটা শব্দ र্, খ খুলে গেল দরজাটা। এক ঝলক চাঁদের আলো ছড়ির়ে পড়ল সিंড়ির উপর।

সেখানেইদদাঁড়িয়ে রইল ওরা কয়েক মিনিট। কলিম ইস্পাতের পাতটা কিিটে প্ররে পিস্তলটা ডান হাতে ঢুলে নিল। কলিমকে অনুসরণের জন্যে ইশারা করে সিড়ি বেয়ে নামতে লাগল কুয়াশা।

নিচে দালালানের মধ্যে দুর্ভ্ঠে্য অক্ধকার। সৰ্র টর্চের আলো জেলেলে পা ঢ়িপে টিপে এগোতে নাগল দু'জন। দু’দিকে দেয়াল। মাঋখান দিয়ে সক্রু প্যাসেজ। দুবার মোড় নিতে হল ওদের। তারপর ওরা গিয়ে দাঁড়াল অন্ধকার প্যাসেজের শেষপ্রান্তে। সামনে বিশালকায় এক দরজা। টর্চের আলোয় বোঝা গেল দরজাটা ইস্পাতের। কুয়াশ্া কলিমের কানে কানে ফিসফিস করে বলল, আন্ট্রাসোনিক্সের বাব্সটা বের কর।’

রিন্ত্র বের করতে হল না। তার আগেই কে যেন ওদের খুব কাছে থেকে凶ऐহাসিতে ফেটে পড়ল। मীর্ঘ একটlনা হাসি। চমকে উঠল কুয়াশা। ক্কেরে উঠন
 মার্ধার্ন ঠিক উপরেই জ্লে উঠল অত্যন্ত জোরালো বৈদ্যুতিক আলো।

কুয়াশার দিকে তাকাল কলিম অসহায়ের মত। কূয়াশার মুখটা ভাবলেশহীন।

তখनও হাসির: শব্দ শোনা यাচ্ছে। ধাতব রেশ আছে হাসিতে। মাউডস্পীকারে আসছে শব্দটা। অনেক, অনেকফ্ষণ পরে থামল হাসিটা।

লাউড-স্পীকারে শোনা গেল, 'পালিয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না। পেছনের দরজা ইতিমর্যেই বন্ধ হয়ে, গেছে। …জার সেখানে রয়েছে ভয়ক্কর এক প্রহরী।'

আবার কলিম তাকাল্ল কুয়াশার দিকে। সে দেখল, কুয়াশার ভ়াবলেশহীন ভাবটা আর নেই। তার বদলে তার চিবুকের রেখায় ফুটে. উঠেছে দৃঢ় আা্মপ্রত্য়়ের আর কঠিন্ন এক প্রতিজ্ঞার ছাপ। কলিমের ভীতিট্রকু দূর হয়ে গেল। সে-ও ফিরে পেল তার আ丬্মবিশ্বাস।

তাহলে এসে গিয়েছ তোমরা এখানে, আলী সাহেব ওরফে কুয়াশা? একা নंয় সাগরেদসহ। ভালই করেছ। তোমার জন্যেই অপেক্পা কর্ছিলাম। আমি জানি, তুমি আাসবে এবং এটাও জানি আজ রাতেই তুমি আসবে। ভগ্নীপতির জীবনরক্ষার জন্যে তোমায় যে আসতেই হবে। বিধবা বোনের কান্নায় তোমার বুক তেঙে যাবে যে। আর আমার কথ্া যদি বল তাহলেে আমি বলব, প্রূধান অতিথি ছাড়া আমার আজকের উৎসব চলবে কি করে? শধ্র টিকটিকি মেরে যদি হাত গন্ধ করতে হয় তাহলে আমার এই অতিমানবীয় জীবনটাই বৃথা.।

হাঃ হাঃ অয়াসি ভেসে এল।
এদিকে সামনের লোহার দৃরজাটার দুটো পাল্লা ষীরে ধীরে দু’পাশে দেয়ালের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। সামনেই এবাটা বিরাট কক্ষ ওদের চোখে পড়ল। কিন্ত্র কাাউকে দেখা গেল না।
'চুকে পড়,' হাসি থামিয়ে নির্দেশ দিল কঠটটা।
কুয়াশা ও কলিম•নীরবে ছুকে পড়ল। কক্ষটা শূন্য। কেউ নেই। ৫y ডানদিকে একটা ব⿸্ধ দেয়ল-আলমারি দেখা যাচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকাল কুंয়াশ। পিছন ফিরে দেখল, লোহার দরজার পাল্মা দুটো আবার - ীীরে 'ষীরে দেয়ালের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। ডননদ্রিকের দেয়াল-আলমরিটার দিকে তাকাল সে। তার দুটো পাল্নাও ততক্ষণে খুলে গেছে।

কঠোর কণ্ঠে নির্দেশ ভেসে এল মাইক্রোফোনে, 'সাথ্থ যা কিছू আছে সব
 অন্ত্র থাকনে ঢা-ও রেথে. দাও।’

ক্য়াশার ইঙ্কিতে কলিম কিট আর পিত্তল মেঝেয় রেথে দিল। কৃয়াশা টচ্চটা রেথে দিল। কোমর থেকে ঞ্রোয়িং নাইফটাও বের করে মেঝের উপর রাখল ।
'সিগারেট লাইটারও রেথে দাও; তবে সিগারেট সাথে রাখতে পার। জীবনের শেষবারেরে মত তোমাকে ধূমপান করতে দেব না এমন নিষ্ধুর লোক আমি নই।'

মাथা নিচ্ করে হাসল কুয়াশা। একটা সিগারেট ধরিয়ে লাইটারটা মেঝের উপর রাখল সে।

আশা করি, তোমাদের সাথে আর কোন অন্ত্র নেই। মাথা নাড়ালেই আমি বুঝজে পারব।'

মাথা নাড়ল কুয়াশা।
‘বেশ, এবারে ঐ আলমমারির মধ্যে ছুকে পড়। তরে মনে রেখ, অন্য ‘কোন অন্ত্র यদি তোমাদের কাছে খুজে পাই তাহলে পরিণাম হবে মারাঘ্মক।, এস এবার।’

কয়েক পাঁ এগিক্যে ওরা দুজন আলমারিটার কাছে প্পৗছ্রল। বৈদ্যুতিক আলোয় উজ্জุল একটা সিंড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। সিঁ়ির ঠিক নিচেই আর অকটা দরজা। পিছন দিকে ফি্রে তাকিয়ে কুয়াশা দেখতে পেল আলমারির দরজাটা বঞ্ধ হয়ে গেছে। সিড়ির শেষ ধাপে পৌঘুতেই সামনের বক্ধ দরজাটা খুলে গেগেল

খোলা দরজ্জা দিয়ে দেখা গেল দু’হাতে দূটো রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে. অক মুখোশধারী। রিভলভার দুটোর লক্ষ্য ওরা দू’জন।
‘‘রস ভিতরে এস, মরণবিজয়ী আলী সাহেব।’ বক্তার কধ্ঠে ব্দ্দুপ।
ভিতরে ঢাকল কয়াশা আর কনিম।
ড.রাজীর বাসায় আমাকে জ্বালাতন করেছ, কিন্ত্ তারপরে আমায় নতুন করে কষ্ঠ না দিয়ে निজে যেচে চলে এসেছ বলে ভারি খুশি হয়েছি,' চিবিয়ে চিবিয়ে কथাঙ্ো বলল মুহোশধারী।.

তার দিকে স্থির দ্ষ্টিতে তাকাল কুয়াশা। বিদ্দপপে তারও ঠোঁট ঈষৎ বেঁকে গেল। কোন জবাব না দিয়ে সে ক্মমটার চারদিকে দৃষ্仑ি নিক্ষেপ করল। একট্র দূরেই দেটো চেয়ারে হাত-পা ৰাঁধা অবস্থায় বসে আছে শহীদ ও কামাল। তাদের দेंজনের দূন্ঠিই তার দিকে নিবদ্ধ্।। সি দৃষ্টিতে বেন আশার আলো। কুয়াশার দৃষ্টিটা ঘুরে ফিরে আবার মুখ্যাশধারীর উপর নিবদ্ধ হল।

মূখোশধারী দাঁড়িয়ে ছিল একটা টেবিলের পাশে। বাঁ হাতের রিভলভারটা টেবিলের উপর রেথে দিয়ে বলল, এএখুনি খত্প' হবে अতিমানবীয় মহাযজ্ঞ। আমার ক্রামের आজ়কের এই চার অতিথিকে অভিনব পন্থায় মাত্যুবরণ করতে হবে। অই
 বের করে নেয়া হয়েছে। তোমাদের রকজন করে সেই কাঁচের ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কি করে অক্সিজ্রেনের অভাবে মানুষ মারা যায় বাকি কয়েকজন মিলে ঢাই দেখব। সবশেষে কাচের ঘরে ছুকবে ख্রীমান কূয়াশা। কিন্ত্র তার আগে কুয়াশা সাহেব, ড. রাজীর বাসা থেকে বে ফর্মূনা চূরি করেছ সেটা বের করে দাও দেথি .ভাল মানুষের মত। आশা করি, ওটা তোমার সাথেই আছে। অন্তত থাকতে পারে সাথে !'

কুয়াশাঁ জবাব দিল না। সিগারেট়টা ফুরিয়ে এসেছিল। সে বলল, 'यদি অনুমতি দাও আর একটা সিগারেট ধরাই।:
‘বিলক্ষণ। কিন্ত্র দেরি করলে চলবে না। আামার সময় কম।’
কুয়াশা আর একটা সিগারেট বের করন। নিঃশেষিত-প্রায় সিগাত্রেটটে আগুনে সেটা ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল একগাল।

মুখোশধারী বিরক্ত হয়ে বলল, ‘বের কর, কুয়াশা, সেই কাগজ্গগলো। বলেছি তো, আামার সময় কম ।'
'ঠিক। তোমার সময় হয়ে অসেঁছে,' মুথোশধারীর দিকে স্থির দৃষ্টিডে তাকাল কুয়াশা।
‘বढে,’ দাঁতে দাঁত ঘষল মুখোশধায়ী। ‘বেয়াদবীর অর্থ জান? কার সাথে कथा বলছ আশা করি তা বুঝতে পারনি। মনে রেখ, আমি সুপারম্যান। তোমাদের্থ এই পৃথিবীর একমাত্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সবচেত়ে প্রতিভাধর প্রাণী। আমার সাথে কোনরকম চালাকি করে পার পাবে না। আমি সাধারণ নই। অসাধারণ।'

জবাবে কুয়াশার ঠোটটা ঈষৎ বেকেে গেল।
‘এখনও বের করে দাও। না হয় বল, কোথায় রেথেছ,' ধমক দিল মুথোশধারী।

হাসল কুয়াশা। শহীদ ও কামালের দিকে অকব্বার তাকাল সে।
'দিতে পারি অক শর্তে,' একটু পরে বলল সে।
‘কোন শর্ত আমি মানি না। ওটা দিতে.হবে,' কঠোর কঠ্ঠে বলল মুখোশধারী। 'ওটা আমার চাই-ই।’

তুমি না সুপারম্যান! দুনিয়ার অকমাত্র প্রতিভা! তহলে ওখুলো দিয়ে ত্মি কি করবে? তাছাড়া এ ফর্মূনা তোমার কি-ই বা কাজে আসবে! ইউজেনিকসের ফম্মূন্ন ‘তো তোমার জানাই আছে। বলতে গেনে যারা ওটা উদ্জাবন করেছে তারা তোমার…'

মুখোশধারী চিৎকার করে উঠল। কুয়াশার কষ্ঠ ছাপিয়ে সেে বলল, ‘সে কৈফিिয়ৎ তোমাক্কে আমি দিতে রাজি নই। তবু বলছি, আমি ছাড়া ও বিদ্যা অন্য কেউ জানুক আমি তা চাই না। ওটা আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ্ধ থাকবে।'
‘কিন্ত্,’’ কুয়াশা মৃদু গলায় বলল, 'অনেকেই তো এখন তা জেনে ফেলেছে। লুক্যান এইচ কিম্রের সহকারীরা প্রত্যেকেই জানে ইউজেনিকসের গোপন রহস্য ।
'আবার হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল্ল মুখখাশধারী। তারপর সে বলল, ‘জানে ‘ৈ কি; নিশ্চয়ই জানে। অন্তত জানেে বলে মনে করে। ফর্মূলা অবশ্যই জানে কিए প্রয়োগ করার সামর্থ্য ওদের কারও নেই। ওরা বড়জোর সুপারগিনিপিগ জন্ম দিতে পারে। কিন্ত্র সুপারম্যান অসষ্ভব। তঁবু আমি. সে সষ্ভাবনাটূকুরও অবসান ঘটাব। শত্রুর শেষ রাখব না আমি। আগামীকালের মধ্যে আমার কোন শক্র এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকবে না।

যুথোশধারী থামল! তারপর বলল, ‘কিন্তু এসব আলাপনের দরকার নেই।

## বের করে দাও কাগজ্গুলো।'

ডুমি একটা আস্ত মূর্খ। তুমি কি মনে কর, ওগুলো আমি সন্গে নিয়ে এসেছি?’
‘‘কেবারে নিশ্চিতভাবে তা মনে করি না। কারণ আমি.বেওকুফ নই। বেশ তো, কোথায় আছে বল ।'

বলেছি তো, এক শর্তে ওণ্তলো পাবে। ছেড়ে দিতে হবে আমাকে এবং এই তিনজনকে।

অসম্ভব। কাউকে আমি ছাড়ব না। সবাইকে মরতে হবে। যেভাবেই হোক আমি ফর্মূনা উদ্ধার করব,’ চিৎকার করে উঠল মুখ্যাশধাীী। 'কেমন করে ওটা আদায় করতে হয়, আমি জানি। তোমার সামনে যখন তোমার ভগ্নীপতি, ঐ টিকটিকিটা শ্বাসর্থুদ্ধ হয়ে মারা যেতে বসবে তখন বের করে না দিয়ে পথ পাবে না তুমি।' দুটো খালি চেয়ার দেখিত়ে মুখোশধারী বলল, 'যাও, ওানে গিয়ে. বস। তোমাদের এইভাবে বাঁধন-মুক্ত রাখা উচিত নয়। যাও,' বজ্ৰকণ্ঠে নির্দেশ দিল মুঢোশধারী।

কুয়াশার হাতের সিগারেটটা অর্ধেক হয়ে অসেছিন'। সে আর একটট টান দিয়ে খালি চেয়ারের দিকে এগোল এবং মুহৃর্তের মধ্যেই ঘুরে দাঁড়িয়ে সিগারেটটা ছूঁড়ে দিল মুখোশধারীর দিকে। সিগারেটটটা গিয়ে পড়ন মুথোশধারীর ডানহাতের্র
 জায়গা। কেঁেপে উঠন কামাল ও কলিंম। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিট্যে রইল শহীদ।

ধ্রাঁয়া যখন কেটে গেল তখন দেখা গেল টেবিলটা টলেঁে গেছে। তার পাশেই কুয়াশা ও মুখোশধারী মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ। মুখোশধারীর, রিভনভারসুদ্ধ হতটা উপরের দিকে। সে হাতটা নামাতে চেষ্টা করছে, অন্যদিকে কুয়াশা হাতটা নামাত দিচ্ছে না। দ্দিতীয় রিंভলভারটা গিয়ে পড়েছে কামালের চেয়ারের কাছে।
 এগিিয়ে গেল। রিভলভারটা তুলতেই কে যেন্ চিৎৎকার করে উঠল। আর পরমুহূর্তেই পौজরে প্রচ় অকটা লাথি পড়ল। হমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে কামালের চেয়ারের উপরে। চেয়ারসুদ্ধ কামালকে নিয়ে সে পড়ল মেঝেতে। মাথাটা ל্রুকে গেল দেয়ালে। রিভলভার়টা হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেছে কখন তা টের পায়নি কলিম। তার তंখন মাথা ঘুরছে। তবু প্রাণপণ চেষ্টায় সে চোখ দুটো খুলল। आক্রমণকারী তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। সেই ভয়ক্কর পাহাড়াটা ভাটার মত ब্রক্তবর্ণ চোখ দুটো দিয়ে তাকে ষেন গিলে খাচ্ছে। তার হাত দুটো স়াঁড়াশির মত গগিয়ে আসছে। ভয়ে দু চোখ বুজল কলিম। কামালও ভয়ে চোখ বধ্ধ করল। শহীদ চিৎকার করে, উঠন।

ওদিকে মুখোশ়ধারী ও কুয়াশার মধ্যে তখন প্রচণ মল্নযুদ্ধ চলছে। দ’জনের ১১b

ভালউম-৯

কেউ কাউকে বাগে আনতে পারছে না। অক্ফুট একটা आার্তনাদ কানে যেতেই শইীদ সেদিকে ফিরে চাকাল। সেখানেও একই দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে। মুখোশধারীর হাত থেকে পড়ে 'যাওয়া রিভলভারটা কুয়াশার হাতে চনে গেছে কিন্ত্র সে হাতটা ঘোরাতে পারছে না কোন মতেই। মুথোশধা়़ী কুয়াশার হাতটা শূন্যে তূলে ধরে আছে। দাবার দান গান্টে গেছে।

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছে কুয়াশা এবং প্রচঔ শক্তিতে সে মুখোশধার্রীর তলপেটে একটা লাথি মেরেছে।

লাথি খেয়ে পড়ে গিয়ে কোঁক করে উঠল মুখোশধারী। চিৎকার করে উঠল, 'পেজ্রো!'

পেদ্রো ঘুরে তাকাল এবং মুহূর্তের মর্যে পরিস্থিতি অনুধাবন করে কলিমকে ছেড়ে ক্রোশার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সক্গে সক়েই কূয়াশার হাতের রিভলভারটা গর্জে উঠন। পরপর দু’বার 'ওড়ম করে শব্দ হল। বুকে তুলি লেগেছে / দू’হাতে বুক চেপে ধরেছে পেদ্রে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঘূটছে তার রক্তবর্ণ দেহ থেকে। পাহাড়টা কাঁপছে। মৃত্যু-यন্ত্রণায় তার. বীভৎস মুখটা বীভৎসতর হয়ে উঠেছে। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে পেদ্রোর বিশাল দেহটা হ্মড়ি খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। ক়য়াশা মুর্খ ফिরিয়ে দেখল মুত্যেশধারী অদৃশ্য হয়ে গেছে। মুহूর্তের মধ্যে সে মিলেয়ে গেছছ.। দরজাটা খ্থেলা। উদ্যত রিভলভার হাতে ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

কলিম পীরে ধীরে দেয়াল় ধরে উঠে দাঁড়াল। ডান পা'টা তুল্লে মোজার ভিতর থ্রেকে বের করল একটা ব্রেড। আবার সে বসল উবু হয়ে। ব্বেডটা দিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে কামালের হাতের বাঁধন কেটে ফেলল। जারপর শহীদের হাতের বাধ্ কাটল। তারপর আর সে পার়ল না, পড়ে গেল মেঝের উপর।

কামাল ততক্ষণে তার পায়ের বাঁধন খুলে ফেলেছে। সে ব্রেড নিয়ে শহীদের পায়ের বাঁধন কেটে দিল।

কুয়াশা ফিরে এল। ধীরে ধীরে সে গিয়ে দাঁড়াল দৈত্যাকার প্রাণীটার মৃত্েহেের পাশে। পলকंহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে মৃতদেইটার দিকে। রক্তে মেঝ্েেটা ভিজে একাকার হয়ে গেছে। তার মধ্যে পড়ে আছে বিশাল মৃতদেহটা নিস্পন্দ হয়ে। অবিপ্বাস্য ওর দেহের আয়তন। আর কি বীভৎস চেহারা! বিরাট মাথায় এতট্রকু চুল নেই। ভুর্স নেই। দাড়ি-গৌফেের চিহ্হ নেই। কপালটা সামনের দিকে বেরিক়ে আছে। চোখ দুটো কুতকুতে, গভীর দুটো গর্ত্রে মধ্যে। মুখভর্তি ছোট বড় অসংখ্য पাব। নাকটা থ্যাবড়া। রক্তের মত দেহবর্ণ।

কলিমের চেতনা ফিরে এসেছিল। সে ধীরে ধীরে উঠে কুয়াশার পাশে দাঁড়াল।
"আাচ্ষ্,; মানুষ সত্যি এমন দৈত্যের মত হতে পারে!’
কামাল্ বলল, ‘একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ, কলিম? দৈত্যটা একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি কখনাও.'
কুয়াশা-२१

## ‘নিষ্য়ই ও ছিন বোবা।

 দ'বशর।’

'হাঁ, মাब্র দ্'বছর। এর মধ্ধাই ওর দেহে প্র্ণতা অসেছে। ও হচ্ছে আাनाদিন্নে সেই দৈত্যের মত, याকে সুপার্যান জন্ম দিয়েছে আজ্ঞাবহ কীত্দাস হিলেবে ব্যবহার করার জন্যে। অথচ দৈত্যটাকে অকটা স্বভাবিক মানুষ হিসেবেও জন্ম দেওয়া ব্যে। সে ক্ষেত্রে হয়ত সে দু’বছরে পূর্ণত লাত করত না। आসলে জন্দও ওর কৃত্রিম। জন্ম ওর স্বাভাবিক নয়, জার কোন মানবীর. গভ্ভেও নয়। জন্ম ন্যাবর্রেটরির টেন্ট-টিউবে। সুপার্ম্যান নিজের খেয়ান চরিতার্থ করার জন্যে অই অস্ধভাবিক জন্ম দিয়োে ওদির?
‘‘চের বলश কেন?’ শহীদ প্রশ্ন কর্রল।
‘কারণ এমন দৈज' জারও একটা আছে। জানি না সেটাকে কোথায় রাখা হয়েছে। यতদূর মনে হয় এখানেই, অন্তত আমার হিসেবে তো তাই বলে।'
'সर्বনাশ!' কামাन বनन, "আরও जকটা আছছ!'
'আর এখানেই आাছ,' 'মররণ করিয়ে দিল শহীদ।'সাবধান।'
 কর্রা দরकाর। শয়তানটা পালিয়োে বটে তবে বে-কান মুহৃর্তে আবার হামলা रতে পারে। আমি ডায়নাম্মেটা নষ্ঠ কৃর দিয়ে অসেছি। এখন আর দরজা বহ করতে পার়েে না বোতাম টিপে। কিন্Z সাবধানের মার নেই। তাছাড়া আরও রকটা ডাiয়নামো জাছে। সেখান থেকে বাইরে কাটটতারের বেড়ায় বিদ্যুৎ প্রবাহিত रচ्श ।'

মৃত্দেহটার দিকে শেষবারের মত নজর বুলিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল ওরা। 'िি্ত্ जার কোন বিপত্তি घটল না। अলि-গनि পেরিয়ে যখন ওরা দালানের
 গেল ওদের দেহ-মন।

রাতের আধার কেটে গেছে। কুয়াশাসিক্ত প্রাছণ পেরিয়ে ওরা ভোর্রের অস্পষ্ট आলোয় কাটাতারের বেড়ার বাইরে চলে এল।

জস্ের डিতর দিয়ে ওরা অগিয়ে চলল।
কামাन হঠাৎ বनল, 'কিম্হ লোকটাকে চিনতে পারলাম না।’
 রাজী, রোকেয়া জার কুয়াশাকে চিনিস। । आর তো কাউকে তুই দেখিসनि। অनাদের
 সেলধলোকে কষ্ঠি দিস একট্র।’
'ঠাটা করহিস?’
ছিঃ ছিঃ, কি যে বলিস। খালিপেটে এই সাত-সকালে ঠঠট্টা? তারপর আবার এই হেনস্তার পর?’

হাঁটতে হাঁতে ওরা বড় সড়কে গিয়ে উঠল। কুয়াশা একটা বোপের মধ্ব্য উँকি দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বলাল, 'পালিয়েছে। গাড়িটাও নেই।'
‘এহ্-হে। একেবারে কেটে পড়েছে?’ 'फ़ুন্ধ শোনাল কামালের কঠ্ঠ, তুমি কেন দ্বিতীয় গুলিটা ঐ বদমাশটার দিকে ছুঁড়েলে না?
'সময় পেলাম না, ভাই,' অপরাধীর মত বলन কুয়াশা।
ককিম গাড়ি আনতে, গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, 'সর্বনাশ ইয়ে গেছে, ভাইয়া। চারটে চাকাই ফাঁসিয়ে দিয়ে গেছে।'

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল ওরা কিছूহ্মণ।
'তাহলে?' শহীদ প্রশ্ন করল।
'হাঁটতে, হবে। আদি ও অকৃত্রিম শ্রীচরণ ভরসা,' কামাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

হাটতে হাঁটতে রগোতে লাগল ওরা।
শহীদ একসময় প্রশ্ন করল, ‘রবার তুমি.কি করবে?’
‘তোমম্木া তোমাদের পথ ধরে চল, আমি আমার পথ, ধরে এগোব। আই মাস্ট স্য্যাশ হিম। আই অ্যাম প্রমিজ-বাউঔ ট্র এ ডেড ম্যান ।’

কামাল বলল, 'কিন্তু সে যদি ভেগে যায়?’
শহীদ $এ$ কথ্থার জবাব দিল।' সে বলन, ‘ঐ ফর্মূनাটা না নিয়ে সে ভাগতে পারর না। দ্বিতীয় কোন সুপারম্যান জন্ম নিক, তা সে.চায় না। সুতরাং সে ভাগবে না। আমার সবচেয়ে ভয় হচ্ছে, ইতিমধ্যেই সে ড. রাজী আর তার সহকারীদের কোন ক্ষতি না করে বসে।

কুয়াশ্ণí বলল, 'সেই আশক্কাটা আমার মনেও প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে টায়ার ফাঁসিয়ে দেওয়াতে। কে জানে, ইতিমধ্যেই কোন সর্বনাশ হয়ে গেল কিনা,' তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

মাইল খান্নে বের্তিই একটা মোড়ে গিয়ে পৌছूন ওরা। কুয়াশা বলল, ‘এখানেই দাঁড়াও তোমরা। বাস পানে! আমি আর কলিম এখান থেকেই বিদায় নেব 'চंनि, শহীদ। চলি, কামাল।'

প্রাতঃরাশ সেরে শহীদ় রকটা বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা টেন্েে নিয়ে বসল ড্রইংক্রমম। পত্রিকাট্টিতে একদা জেনেটিকস সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ চোখে পড়েছিন্ন শহীদের। কিন্ত্ তখন উৎসাহ বোধ করেনি।

একটা স্সিগারেট ধরিয়ে সে আরাম করে একটা সোফার উপর বসল। কুয়াশা-২৭

কামালের ঘুম পাচ্ছিল। কিন্ত্ সুপারম্যান সম্পর্কে. আর ত্রিসার্চ সেন্টারের জটিল ঘটনা সম্পর্কে উৎসাহ ছিল বলে সে-ও ช勺টিতি ড্রইংপ্রমে গিয়ে বসসন।। শহীদ বই নিয়ে বসায় সে বলল, 'কিরে, তুই যে এথন পড়তে বসলি বড়?’

মহ্য়া ফোঁস করে উঠল, "বললাম একটু ঘুমিয়ে নাও। ডা আমার কথা Өনলে তো?

কিন্তু মহ্যয়ার কথা যে শহীদের কানে যায়নি তা বুঝডে বিলম্ব হল না।'শহীদ ততক্ষণে প্রবন্ধটার মধ্যে ডূব দিয়েছে। অগত্যা কামাল বিদায় নিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘‘্রবার তুমি তোমার পণ্তিত-পতির কানের কাছে ঘন্টা বাজাও, আমি চললাম।
‘বোস না। যাবেই বা কোথায়?’’
‘জামার ঘুম পাচ্ছে বড়। আমি তো আর তোমার পতি-দেবতার মত আহারন্দ্রা রোগ-শোক, জ্বরা বিজয়ী সুপারম্যান নই, आমি অতি সাধারণ নগণ্য অধম মানুষ কামাল উদ্দিন। আমার খিদে পায়, ঘুম ‘পায়, जসুখ-বিসুখ করে,' হাত-পা नেড়ে বলन কামাল।

তার অঙ্গজ্পিতে হেসে ফেলল মহ্যা। সে বলল, ‘বেশ,তো, যাবেই না হয়।
 আছে। বেশ কঠিন একটা বই নিয়ে আয্যিক পিপাসা মিটাও না হয় বন্ধুর পাশে বসে।'

উউঁ্হঁ, ওটি হচ্ছে না,' মাথা নেড়ে বলল সে। 'ওসব দিগগজ পণ্তিতদের ব্যাপার। ওর মধ্যে আমি নেই। আমার হন খাই-দাই-বেড়াই, সিনেমা দেখি, জনৈক ডিটেকটিভের সাগরেদী করি। কিত্রু .বই-পত্র দেখলেই আমার ভয় হয়। জ্ঞান-পিপাসাটা তো তুমি জানই আমার তত প্রবন নয়।’
'তাহলে.'কোন পিপাসাটা প্রবল অন্তত এই মুহূর্তে?’
কামাল় কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিত্তু তার আগেই টেলিফোনটা বেজে উঠ়ল।
রিসিভারটা তুলन মহুয়া, 'হ্যালো? ...इঁা, উनि आছেন। ধद্পন আপনি দয়া করে।‥ওগো, তোমার ফোন,' শেষের কথাটা বলল স্বামীর উল্দেশ্যে। রিসিভারটা বাড়িয়েও দিল তার দিকে ;
 মহ্য়ার দিকে এগ়িয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল শহীদ। কামালের উক্দেশ্যে বলল, 'আমাদের আশঙ্কাটাই শেষ পর্যত্ত সত্যে পরিণত হয়েছে রে।'
‘আবার কি হন?’ কামাল প্রশ্ন করলন
'সকাল থ্ৰে ড. রাজীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন বাজে দশটা। তাছাড়া ড. রাজ়ীর বাড়িতে চूরিও হয়ে গেছে।'
‘নিচয়ই ইউজেনিকিসের ফর্মূলা?’

মাথা নাড়ল শহীদ।
ততার মানে, তুমি এখ্ি আবার বেরোচ্ছ?' মহ্যয়া প্রশ্ন করন।
ছ্যা গো, হ্যা। তুমি ঝটপট এককাপ চায়ের ব্যবস্থা কর তো, লপ্মীটি। গাঁটা কেমন বেন ম্যাজম্যাজ করছে। घুমের ভাবটা দূর হচ্ছে না কিছ্ততে।’

যथা আজ্ঞা, প্রভু।'
মহ্য়া নিষ্রম্মণ কররল।
তুই বোস হতভাগা চূপপ করে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমরর হয়ে যাবে। বেশ ইন্টারেস্টিং আর্টিকল। অদ্রুত অక্క్ర ত তথ্য আছে এটার মধ্যে।’
‘তা বসছি, বাওয়া। কিন্তু তোমার সাথে আমি এখন বেরোচ্ছি না।’
‘কেন? সুপারম্যানের ভয়ে, না পেদ্রোর কাউন্টার-পার্ট্র ভয়ে?’
যযা\%, এই শর্মাকে ভূয় পেতে দেi্ৰছিস কখনও? আসলে আমার সত্যি ঘুমে ধরেছে।!

তবে থাক। কিন্তু মনে হচ্ছে যবনিকাপাতের সময় হয়ে এসেছ়ে প্রায়। হয়ত আজকে, এই এক্ষুণি সব রহস্যের সমাধান ইয়ে যাবে।'
‘বলিস কিরে! ' তাহনে তো য়েতেই হচ্ছে তোর সাথে। এমন একটা কাঙ্ভ ঘটবে, আর আমি যাব না, এটা হতেই পারে না,' সোৎসাহে বলল কামান।
'কিন্তু তোর যে ঘুম পাচ্ছে?'
দू'কাপ কড়া চা,- না চা নয়। কফি খেয়ে নেব। দেখ না, घूম পালায় কোথায়। যাই আমি, এখুনি কফির ফরমাশটা দিয়ে আসি। তूই চালিয়ে যা ততক্ষণ, মানে, বিদ্যেটা হজম করে নে।'

দুই লাফে বেরিয়ে গেেল কামান।
শহীদ হাসল। মনে মনে বলল, আচ্ছা ছেলেম টগবগ।

পত্রিকাটির দিকে আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে এবং পরমূহৃর্তেই বাহ্যিক দুনিয়ার সম্পর্কে তার आর কোন অনুভূতি রইল না। यেন দুনিয়ায় সে আর ঐ পত্রিকাটি ছাড়া আর কিছূই নেই।

## দুই

नীনা ছুকল অন্য দরজা দিয়ে। তার হাতে একটা খাম। সেটা সে শহীদের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'দাদা, তোমার চিঠি। எক ছোকরাা দিয়ে গেল।'

থামটা ছিড়ে ছোট রক টুকরেরো কাগজ্জ বের করন ও। ছোট সাদা অক র্টুকরো কাগজে দু’লাইন মাত্র লেখাঃ
'কপালের জ্েেরে বেঁচে গেছ। কিন্ত্ ক্ষমা আমি কাউককইই কর্ব না।

শক্রুর শেষ রাখব না। মৃত্যুর জন্যে প্রস্থ্রত হৃ।’
কোন স্বাষ্র নেই। কাগজ উল্টে-পাল্টে দেখল শহীদ। সাধারণ সাদা কাগজ থেকে কেটে নেওয়া এক টূকর্রা কাগজ। খামটাও উল্টে-পান্টে দেখল সে। নাম ठिकानाशীন খাম।

नीনা শহীদের দিকে ডাকিয়েছিল। তার চেহারায় ফকান পরিবর্তন দেখা না দিলেও চিঠি ও খামটা উল্টে-পান্টে দেখায় সে প্রশ্ন করল, 'কি; ব্যাপার দাদা, কে লিত্থেছে চিঠি?'

কামাল ফিরে এ্রল। শহীদের হাতে খাম আর কাগজটা দেখে বল'ল, 'কি ব্যাপার,কোন গোল়মাল?’
'না, কিচ্হু না। হ্যারে নীনু, সেই ছোকরাটা আছে না ভেগেছে?'
'চলে গেছে! বল না দাদা,' কি হয়েছে?'
‘ত্মেন কিছ্ না। ওটা একটা র্রুট্ন মাফিক ব্যাপার। দেখে নেব ব্যাটার জান্তব চোখ রাঙানী। ওসব গা সওয়া হয়ে গেছে। সেই লোকটা লিখেছে, সারারাত যার आতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম।’
'কিত্ত্র তুমি সাবধানে থেক, দাদা।'
হর্যেছে রে হর্যেছে। শেষটায় তুইও ভয় পেলি? তুই না সাহসী মেয়ে? মনে নেই বুকি, গভীর রাতে তুই জলার ভিতর ড়ুব দিয়েছিনি সায়লা বেগমের শিখ সন্তানকে বাচাবার জন্যে?’
'ভয় আমি পাইনি, দাদা। কিন্ত্র বৌদির কাছে যা ওনলাম তাত্তে স্বত্তিবোধ করারও কোন কারণ দেখছিনে। এ তো আর সাধারণ মানুষের ব্যাপার নয়, কি সব ভয়ক্কর अতিকায়: মানুষের কাত। তাছাড়া সাবধানের মার নেই।
'ঠिক ঠিক, जूমি ঠিক বলেছ नীनা,' কামাল সায় দিল। 'সাবধানের মার নেই। '
নীন़ा ফোঁস করে'উঠন, 'কিন্ত্র কথাটা তুমিও ম্মর রাখলে বাধিত হব।'
মহ্তয়া অকটু আগেই 'ছুকেছিল। সে বলল, 'তাই ত্তো বলি, সেই কিনা বলে, কাকে যেন মেরে কাকে শেখায়?’
‘বৌদী!’ চেচচচ্যে উঠন नींনা। তীব্র একটो কটাক্ষ হেনে. সে বেরিয়ে গেল'।
কামালের দিকে তাক্যিয়ে মুচকি হাসল মহ्रয়া। শহীদ তখন ঘূর্ণায়মান পাখাটার দিকে নির্বিকার দৃষ্টিতে .তাকিয়ে আছে। কামাল ব্যস্ততার সজ্গে সিগারেটের প্যাকেট বের করল ।

চায়ের কাপে মুমুক দিতেই ফিরে এল লীনা।
সে বলল, দ্য়াঋ দাদা, কাকে নিয়ে এসেছি।'
শহীদ মুথ ডুলতেই দেখল মি. সিম্পসন অত্যন্ত বিষণ্ন মুখে ড্রইংপ্রমে ছুকছেন।
‘আরে, মি. সিম্পসন যে! কবে এলেন?’ সোল্নাসে প্রশ্ন করল কামান।
‘াসूন, মি. সিপ্পসন। বসুন। কেমন आহেন?'

 শরীীর ভান তো?' এবার্রের প্রশুকর্ত্র শহীদ।
'শরীরটो ভান বনেই চলে এলাম। জढ্যেন কর্রিনি অবশ্য। তবে শিগগিরইই করচে হবে। স্ষবত্ত কানরেই ক্রব,' বসতে বসতে বनলেন মি. সিশ্পসন।
 দৈण-দান্নে निয়ে কার্木বার,' काমান বলन।





 आমাকে দেশিक্যেছেন। মহ ফ্যাসাদে পড়েছেন ঢৌ্রী সাহেব। आমার কাছে পরাার্শ চাইতে ৰসেছিলেন। তোমাদের কथাও তিনিই বললেন আমাকে। তাই ড. ভ্যাজীর বাসায় यাবার অাগ তোমাদের এथানটাতেই ज़লাय।



মন्इয়া মি. সিস্পসন্নে সামনে খাবার্রে প্পেট ও চাত্যের কাপ অগিত্রে দিয়ে বनन, চा निन, মि. সिग्पসन।

'ষ-উ-ব ভান।
 ক্কৈতৈহুলের য়শবর্তী হয়ে সभী হন ওদের। গাড়িতে উঠঠার আগেই তাকে নিচ্ম্বরে




মি. সিস্পসন সবটो ৫নে বনলেন, তাহনে খ্ব তোমরাই নও, ক্য়াশাও নেেেছ্ সেই লো-কন্ড সৃপারম্যানের্র পিছনে?’

ंशां, 'यहीम बनन।
‘ার ইন্টের্রেটা কি?'
'সে নাকি কার কাছে প্রত্রিশুতিবদ্গ। সে শপथ নিट্যেহে, বেমন করে হোক ইউজ্েনিক্সের স্সাবনা সে বিনষ্ট কররে এবং সুপারম্যানকে ধ্পংস করবে। दষ্যाশा-२१

जन্যথায় তার নিজের এবং যার কাছে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার ধারণা, সুপারম্যান অথবা ইউজ্েেনিকস স্পেশালিস্ট ইচ্ছে করলেই সম্গ্য মানবজগত্তে চরম ক্ষতি সাধন করতে পারে।’
'ॅं। এ সষ্ষাবনা উড়িয়ে দেতয়া যায় না।’
"আর এ ধারণা যে যথার্থ্ তার প্রমাণ তো কুয়াশা নিজ্েও পেয়েছে। আমরাও পের্যোি।'
‘তাহলে ড. রাজী সেই সসপারম্যানেরই পাল্মায় পড়েছে?’
'নিঃ্সন্দেহে। অবশ্য यদি সে সত্যি নিট্যেজ হয়ে গিয়ে থাকে।'
'यদি বলছ কেন?’
‘এখন তো বাজে মাত্র এগারটা। এমনও তো হডে পারে যে, সে সকালে কাউকে কিছ্ম না বজে কোন কাজে বেরিয়ে গেছে?'

তা মনে হষ্ না। সষ্ণাব্য সব জায়গাতেই তার্রোজ করা হয়েছে। কিন্ত্র কোথাও পাওয়া যায়নি। তাছাড়া এভাবে সে কখনও বেরোয় না।'
'তার সহকারীদের খবর কি? তারাও কি কিছ্দ জানে না?’ ক़ाমাল জানতে চাইল।

মি. সিম্পসন বললেন, ‘সেটা অবশ্য কিছ্য বলেনি রোকেয়া।’
হাকিম মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের কাছে পৌছূতেই শহীদ গ্গাড়ি থামাতে বলল। মি. সিম্পসন গাড়ির গতি কমিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘রিসার্চ সেন্টারে যাবে নাকি: এヌन?’

আí না। কামালের কি অকটা দরকার আছে।’
গাড়ি থামান্লেন মি. সিপ্পসন । কামাল নামল।
মিনিট পौচেক পরে গাড়ি ড. রাজীর বাড়ির সামনে পৌৗঘল্।
সামনের মনে উদ্বিগ্ন রোকেয়া অপেক্পা করছ্রিল। গাড়ির শব্দ তনেই সে ছুটে এল। গাড়িতে শझীদ ও মি. সিম্পসনকে দেখে যেন সে নিরাশ হল। মেয়েটাকে দেখে মায়া হল শহীদের। বোধহয় ইতিমধ্যেই খৃব কেঁদেছে রোকেয়া। চোখ-মুখ ফুলে গেছে। চোেে শছ্কার ছাপ। বেশভুযা মলিন়। চূল অবিন্যস্ত।

মি. সিষ্পসন গাড়ি থেকে নামতেই ঝররঝর করে রোকেয়ার দু'চোখ বেয়ে অশ্র नाমल।

মি. সিষ্পসন কাছছ গিয়ে দাঁড়াালেন। সস্নেহে বলুলেন, ‘ছিঃ মা, কাঁদে না। যেমন করে হোক, তোমার বানাকে খুঁজে বের করব। এখন তো মা তোমাকে সংযম হারালে চলবে না। স্থির গ্রাকৃতে হবে। চল ভিতরে চল। এস, শহীদ।'

आँচল দিंয়ে মুখ্গ ঢকক্ল রোকেয়া। কাছেই দাঁড়িঁয়ে ছিল বুড়ো চাকর জাকের। সে মি. সিশ্পসনের উস্দেশ্যে বলম, মা. আমার সেই সকাল থেকেই কান্নাকাটি করছছ। র্রতটা বেলা হল এখন পর্যস্ত মুত্খ কিচ্জু দেয়নি। হ্জর, আপনি একট্র বলে

দেন। অন্তত একটু কিছু মেখে দিক।
‘আচ্ছা সে হবে’খন। এস তো, মা। আগে সবটা ওনে নিই তোমার্র কাছ থেকে। না হলে তো মা, আমাদের পক্ষে কিছুই করা সষ্ভব হবে না।’

রোকেয়া আা্মস্ণবরণ করে ড্রইংর্রমের দিকে এগোন। শহীদ ও মি. সিম্পসন তাকে অনুসরণ করলেন।

রোকেয়ার কাছ থেকে যা জানা গেল তা হল সংক্ষেপে এইঃ সকালে একটা গাড়ির শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ষীরে সুস্থে বিছানা থেকে উটে মশারীর বাইরে বেরিয়েই তার চক্ষুস্থির হক়্ে গেল্। ইস্পাতের ক্চজিটটার চাবির ফোকরের চারদিকে একটা বৃত্ত। টেবিলের, র্যাকের বই-পত্র লণ্তণ্ণ। ক্রমটার অককোণে পুরানো খবরের কাগজের যে গাদা ছিল তার কাগজজুলোও ছড়ানো। ঐ কাগজけুলোর মட্যেই ক<্যেকটা পुরানো সাময়িকীর ভাঁজের মধ্য্য ছিল ইউজেনিকসের ফর্মূনা। রোকেয়াই ফ্মমলা লেখা কাগজ্অলো আলাদা আলাদা ‘করে সাময়িকীর মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছিন। আর সাময়িকীগুলোও সে রেখেছিন সংবাদপত্রের স্তৃপের ফাঁকে ফাঁকে। প্রথমেই সে কাগজুলোর মব্যে ফর্মৃলার সন্ধান্ করতে যায়। কিত্ত্র সেশ্লো খুঁজে পাওয়া यায়নি। ফর্মূলার অকটি কাগজও নেই সাময়িকীগুলোর মধ্যে। এদিকে সেদিকে তাকাতে গিয়ে তার দেষ্টি পড়़ে জানালার দিকে। জানালার দুটো শিক নিচের দিকে কাটা অবং উপরের দিকে বাঁকানো। সে ড. রাজীকে খবর দিতে यায়। গিত্যে দেখে ড. রাজী তাঁর <্রমে নেই। জাকের 3 মইনুলকে জিজ্ঞাসা করেছে। তারা কিছ্ইই বলতে পারেনি, বরং দু’জঞনই অবাক হয়েছে। কারণ ড. রাজী সাধারণত সাড়ে আটটার आগে শय্যাত্যাগ করেন না। রোকেয়ার ক্রমে চূরির ব্যাপারটা जাদের কানে যাওয়ায় আরও হকচকিফ্যে গেছে দ্জ'জন। আশপাপ়্ে কোথাও খোঁ করে ড. রাজীকে পাওয়া যায়নি এবং আাচর্যের ব্যাপার, সেলিম আতহার ও পারভেজেরও পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। র্ত্হল করিমকে পাওয়া গেছে টেলিফোনে। সে ড. রাজীকে ฆ̃ঁজে বেড়াচ্ছে। পুলিসে খখবর দেওয়া হয়েছিন। তারা অসে চুরির ব্যাপারটা তদন্ত করে গেছে। আবার আসবে, বক্नছে। নিথ্ৰাজের ব্যাপারেও একটা এজাহার নিখে নিয়েছে। তবে পুলিসের ধারণা, জলজ্যান্ত ધকটা মানুষ তো আর চুরি যেতেে পারে না। নিশই ড. রাজী সকালে কোন জৃর্রুরী কাজে কোথাও গেছেন । হুয়ত কোন কারণে ফিরে আসতে 'পারেননি, যে-কোন মুহूর্চে তিনি এসে যেতে পারেন। এ নির্যে যেন মিস র্রোকেয়া অকারণে উদ্দিগ্ন না হয়। তবে তারা ঢাঁকে থোজ করতেই গেছে।
‘ইউজেনিকসের ফর্মূনা ছাড়া আর কোন কিছ্..চূরি গেছছ কি?’ শহীীদ্' প্রশ্ন করল।
'আর কিছ্ম খোয়া গেছেে বলে মনে হয় না,' রোকেয়া জানাল।
'আপনার ঘুম ভেঙেছে ক'টায়?’
‘ছ’টায় হবে। কিছ্ আগেও হতে পারে। তখন রোদ সবে উঠেছে; आমি ঘড়ি দেখবার অবকাশ পাইনি।'
'চলুন, आপনার ক্রমটা একবার দেখে আসি,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল শহীদं। চলুন, মি. সিস্পসন। আমাদের এখুনি এক জায়গায় যেতে হবে। কিন্ত্র তার আগে ক্রমটা একবার দেখে যাওয়া উচিত। নত্ন কোন সূত্র যদি পাওয়া যায়।'
'চল। ওঠ মা,' মি. সিশ্পসন দাঁড়িয়ে বললেন।
দোতলায় সিড়ির ঠিক সামনেরই অকটা দরজা। রোকেয়া বলল, आসুন, এটাই আমার ক্লম।'

পর্দা সরিয়ে ভিডরে ছুকল শহীদ। মি. সিম্পসন তাকে অনুসরণ করনেন।। শহীদ ক্রমটা একনজরে জরিপ করল। সে চমকাল না। কিস্ত্ মি. সিষ্পসন চমকে উঠলেন।-অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল তাঁর কঠ থেকে। শझীদ মি. সিম্পসনের দিকে তাকাল। তাঁর বিশ্মিত দৃষ্টি তখন ক্সজিটের পাল্মার উপর একটা বৃত্তাকার কর্তিত স্থানের দিকে নিবদ্ধ। তীক্ষ দৃষ্টিজে তিনি স্থানটা লক্ষ্য করছিলেন। ষীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন ক্ৰজিটটার দিকে। নিচে মেঝের উপর পড়ে আছে ইশ্পাতের পাল্মার একটা ট্রকরো আর থানিকটা গলিত ইস্পাত।
'শহীদ, এબ্জো দেখেছ?'
‘দেখ্খেছি। জানালাটাও দেখুন। শিক দুটো বাঁকানো রয়েছে। নিচের দিকটা কেমন করে নিপুণভাবে কাটা।’
‘ুঁ ' বুঝতে পারছি, এ হচ্ছে …এ হচ্ছে কुয়াশার কীর্তি।'
'নিঃসन्দেহে,' শহীদ বলল। "অবশ্য আন্ট্রাসোনিক্স বিদ্যা এখন আর কুয়াশার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তবু আমি জানি, এখানে গতরাতে ক্কয়াশাই এসেছিন।’
'ক্রুয়াশা? সে কে?’' রোকেয়া জানতে চাইল।
'কয়াশা হচ্ছে এক বিপথগামী প্রতিভা। এ মিসগাইডেড জিনিয়াস। তবে প্লুলিসের চোথে সে দুর্দান্ত অপরাধী। সে এক দুর্ষষ্ষ দস্যু। ডাকাতি করে সে কোটি কোটি টাকা করেছে কিন্ত্র তা সে ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসে অপব্যয় করেনি। ব্যয় করেছে বিজ্ঞানের গবেষণায় আর দান-ষ্য়ানে।'
'অদ্ডুত ব্যাপার তো!'
অদ্দ্তত তো বটেই। অ্র এ-দেশের তো বটেই, বিদেশেরও অনেক বৈজ্ঞানিিক গবেষণাগার তার কাছ থেকে বেনামীতে অর্থ পেয়েছে। হাকিম় সেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারও সষ্ভবত তার কাছে ঋণী।

রোকেয়া চমকে উঠন। অনেক দিনের পুরানো একটা ঘটনা মনে পড়ল তার। অনেক দিন আগে একদিন সে তার বারা অরু হাকিম কাকাঁণির মধ্যে অই ধরনের ভাসা ভাসা অকটা আiলাপ তনেছিল । কোন এক जজ্ঞাতনামা লোক নাকি এই সেন্টার্রের জন্যে বেশ কয়েক নক্ষ টাকা এক ব্যাক্কের মাধ্যমে পাঠিয়েছে।

কাকামণির টাকাটা নেবার ইচ্ছ ছিল না। কিত্তু বাবাই ওঁকে টাকাটা নিতে বলেছিলেন। হয়ंত কুয়াশাই সেই অজ্ঞাত－পরিচয় দাতা। তাহলে কি গবেষণা－ল্ধ্ধ জ্ঞান অপহরণের জন্যেই সে এভাবে গোপনে টাকা দিয়েছিন？আর লোকটা নিজে যখন বিজ্ঞানী এবং মি．সিম্পসনের ভাষায় প্রতিভাধর বিজ্ঞানী，তখন হয়ত সে নিজেই ইউজেনিকসের ফর্মূলা আবিষ্কার করেছে। দৈত্যকায় মানব দুটোও হয়ত তারই সৃষ্টि এবং এই মৃন্যবান গবেষণা－জাত ফর্মূনা যাতে অन্য কারও হাতে পড়ে তার সুপিরিয়রিটি নষ্ঠ না হয় হয়ত সেই কারণেই সে হাকিম রিসার্চ সেন্টারে উদ্জাবিত ফর্মূলা চূরি করতে অসেছিল। বিজ্ঞানের সেবায় তার অর্থ সাহায্যের লক্ষ্য তাহলে মহৎ নয়।

সে বলন，আআারও মনে হয় কাক্র，যে লোকটা চूরি করতে এসেছিল সে নিজ্রেও অত্যন্ত প্রতিভাধর লোক এবং ইউজেনিকস সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান আছে। অन্য কারও পক্কে ঐ কাগজগুলো খুঁজে বের করা সম্ভব হলেও সে হয়ুত ওञুলোর মানেই বুঝতে পারবে না। সুতরাং ওগুলোকে পুরানো ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা মনে করে ফেলে যাবে। এ চুর্রির পিছনেও কোন জিনিয়াসের হাত আছে।’
＇নিচয়ই। এবং তার আরও একটা প্রমাণ আছে ঐ ই স্পাতের পাল্না কাটার মধ্যে। আন্দ্রাসোনিক্স নামে তার একটা যন্ত্র आছ়। সেটা ওর নিজ্ব্ব আবিষ্ষার। অত্যন্ত মোঢ়া ইস্পাতও অনায়াসে ঐ যন্ত্র দিয়ে অত্দ্রুত নিঃশব্দে কেটে ফেলা याয়।
‘কিন্তু ．．．কিন্ন্র। কাকু，লোকটা মানে কুয়াশা বাবাকে কেন নিয়ে গেন？’ ব্যাকুল শোনাল রোকেয়ার কঠ্ঠস্বর，＇यদি；यদি ．．．？＇

শহীদ এ প্রশ্নের জবাব দিল । সে বলল，আপনি দুচ্চিন্তা করবেন না，ড． রোকেয়া। আমি নিঃসন্দেহে জানি，आপনার বাবার অন্তর্ধানের সঙ্গে কুয়াশার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। আর यদি সে আপনার বাবাকে চূরি করেও থাকে তাহলেও বুねবেন，তাঁর জীবনসংশয় দেখা দিয়েছিল বলেই কুয়াশা তাঁকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়েছে। তবে কুয়াশা যদি যথার্থই আপনার বাবাকে সরির্যে ফেন্ত তাহলে এত্ষণে আপনার কাছে খবর এসে যেত।＇
 অথবা অন্য কেউ তাঁকক চুরি করেছে？’
＇আপনার শেষের আশক্কাটাই সত্য রলে মনে হয়।＇
‘কিন্ত্ অন্য লোকই বা বাবাকে চূরি করতে যাবে কেন？’ যে লোকটা আমার রূমে চূরি করত্তে অসেছিল，ভে লোকটা তারিক খাঁকে খুন করেছে，আগার－গ্গাউত্ত ল্যাবরেটরি ধ্বংস করেছে এবং অতিকায় মানব জন্ম দিয়েছে বাবাকে সেই－ই চূরি করেছে। आর সে নিশচয়ই কুয়াশা।



রাখুন, কুয়াশা আপনার্র ক্রম থেকে ইউজ্জেনিকসের ফুর্মূলা চূরি করেছে বটে, কিন্ত্র -তারিক খার হত্যাকাণ, आ๒ার-গ্রাউ ল্যাবরেটরিতে অতিকায় মানুষ দারা তাध্যবনৃত্য সংঘটন এসব ঘౌনার পচ্চাতে আছে অন্য এক কীর্তিমান নায়ক এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, কুয়াশাও সেই কীর্তিমান মহাপুব্রুষের পিছনে লেগেছে আার সেই মহামানব লেগেছে কুয়াশার পিছনে।’

রোকেয়া কিছ্ম বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। শহীদ ব্যাপারটা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াজন বোধ করল। সে বলল, ‘যে লোকটা এই কাঞ্গুনো করেছে সে আপনার পরিচিত, আমারও পরিচিত। সে-ও এক অসামান্য প্রতিভাধর লোক। ইউজেনিকস বিদ্যা বহুদিন আগে থেকেই তার আয়ত্তে অসেছে এবং সে তার সফল প্রয়োগও করেছে। তারই ফল হল ঐ দৈত্যকায় মানব। হাকিম মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারও ইউজেনিকসের ফর্মূলা উদ্টা বনের ব্যাপারে তার কাছে दহুলাংশে ঋণী। इয়ত নেহায়েড দয়া পরবশ ইয়েই সে ড. লোকমান হাকিমকে সাহায় করেছিল, यদিও সে চায়नि বে ফর্মূলাটা অন্য কর্রও হাতে পডূক। তবে পড়বে না, সে সস্পর্কে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। দরকার হলে এই গবেষ়ণার সাথে জড়িত সবাইকে খুন করতেও তার বাষবে না। আর, একদিন দরকার হুয়ে পড়লও। ড. লোকমান হাক্রিম সস্টবত কিছ্রটা আঁচ করেছিনেন, তাই তাঁকে সরে পড়তে হল।'
‘তার মানে, হাকিম কাকু...?'
দ্যা। হি ওয়াজ মার্ডার্ড। কিন্ত্ বর্তমানে নাটক জমে উঠেছে তাঁর মৃত্যুর পরে। নায়ক তেবেছিন, তার শক্র নিপাত হয়েছে। রিসার্চ সেন্টারের অন্য কেউ তার পথে আপাতত বি⿰্নি সৃষ্ঠি করतে आসছে না। কিত্ত্ তবু সব গোলমাল হয়ে গেল আকস্যিকভাবে রঙমঞ্চে কুয়াশার আবির্ভাবে। সুতরাং তারিক キौ মরল, ইউজ্জেনিকসের যप্রপাতি ধ্ধংস হল এবং ফর্মূলা নিষ্য় নায়ক ও কুয়াশার মধ্যে সংঘাত বাধল। তারই এক দৃশ্যে ঘটেছে আপনার বাবার অন্তর্ধান,' থামল শহীদ। ঘড়ি দেটে সে বলল, 'সর্বনাশ! आার দের্রি করা যায় না, মি. সিম্পসন। চলুন, এண্ষুণি আমাদের বেরোতে হবে।'

রোকেয়া বোকার মত্ শহীদের দিকে চেয়ে রইল।
মি. সিম্পসন বললেন, 'কি হল? কোথায় যাবে, বল তো?’
'ড. রাজীকে কোথায় পাওয়া যাবে আমি তা আন্দাজ করতে পারছি। কে জানে দেরি হয়ে গেছে কিনা। চলুন এক্ষুণি। আর এক মুহূর্তও দেরি নয়,' মি. সিম্পসনের্র হাত ধরেে টান দিয়ে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এন সে রোকেয়ার রম থেকে।

মি. সিম্পসন কিছ্হই বুঝতে পারনেন না। কিন্তু শহীী যে অকারণে ব্যস্ততা প্রকাশ কর্রছে না তা তিনি ভাল করেই জানেন। সুতরাং তিনিও ছৃটলেন শইীদের

## সञ্গে সञ্গ।

রোকেয়ার হতওম্ম ভাবট। কেটে গিক্যেছিন। সে-ও চিৎকার করে বনন, যাব,

 ইাপাতে ছাপাতে গিত্রে দাঁড়াল গাড়ির পাশ্রে।
"আমিও যেভে চাই, শझীদ সাহেব, यদি অসুবিধা না হয়,"' কর্পণ কণ্ঠে বলন রোক্কেয়া।
'বিদ্দুমাত্র না। उবে সাবभান शাকবেন। উযুন গাড়িতে!'
গাড়িটায় গতি স্ক্চারিত হবার আগেই ঠিক সামনে অসে থামল একটা
 শইীhকে গাড়ি থামাতে ইষারা করে বেবিট্যাপ্পির ভাড়া চূকিয়ে দিয়ে এগিয়ে এন मে।

শহীদ কৌতूহনী দৃষ্টिত কামানের দিকে তাকি্য়েছিন। তার দিকে তাকিয়ে অर्थপূর उঙ্গিতে মাथl নাড়़ল কামাল।

'কিত্ত তুই চनলি কোথায় সদলবলে?’
"অडियानि।"
‘আমি গেলে হয় না?'

रणশার उস্দিতে কামা বনন, 'उবে তোমর ইচ্ছাই পৃর্ণ হোক।
গাড়ি ছেড়ে দিল শহীদ।
রকট্ট দৃরে গিয়েই সে মি. সিস্পসনকে প্রশ্ন করুল, 'মি. সিস্পসন, আশা করতে পারি কি আপনার সাথে আগ্গ্যেয়াশ্র আছে, ,রকট??'

আমরা यাচ্ছি কাজীপুরের জभলের মধ্যে একটা পোড়োবাড়িতে। সেथানে প্ৗৗঘলে অশ্রট হাত্তই রাখ্বেন, পকেটে বা হোনস্টারে নয় !’
‘‘েশ বেশ।'

## তিন

কামালের তেষ্টা পেয়েছিল। খিদে লেনগেছিল, দ্পুরের রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্টও इচ্ছিন। ছায়ার সদ্ধানে এদিক-ওদিক তাকাল সে।.একটা বেবিট্য়াক্সি প্পেলেও হয়। একটা জীপ এসে থামল তার কাছে। গাড়ি থেকে নামল সমসের শিকদ্দার স্বয়ং। সঙ্গে কয়েকজন কনট্টেবল।
＇আরে，শিকদার সাহেব ব্য！＇কামান উন্नসিত হয়ে বনল।
তাই তো，কামান সাহেব，রকা রাস্তার ঊপর দাঁড়িয়ে কি করছেন？নিচ্য়ই কারও দিকে নজর রাথছ్ন？？

কামান বলল，＂তাছাড়া আর কি। প্রকাশ্য দিবালোকে সদর রাত্তায় আমি লুকিক্যে জাছি কিনা।
‘ছেঃ হেঃ কি বে বলেন। আপনি তো বেশ রসিক লোক সাহেব। তা জাপনার বহ্ধুটি কোথায？’
＇শহীদের কথা বনছছন？＇
‘ঁাঁ－হাঁ，তাছাড়া আার কে হবে？＇
＇পে তো শিকারে বেরিয়েছে！＇
＇ণিকার্র গেছেন，কোথায়？＇
‘কাজী পুরের জগ্গেে। সেখানে নাকি বাঘ বেরিয়েছে।’
‘স্েে কি，সাহেয！ও তো আমার এনাকা। বাঘ বেরোনে থানাতেই থবর আসবে সকনের আগে। আার আমার মত শিকারী থাকতু••－জানেন，সেবার সুन্দরবনে কি হর্যেছিন？＇
＇এখनও জানতে পারিনি।’
কিন্হ বাঘ শিকার্রের গল্পটা ช্ত কর়ল না．শিকদার।
 जে，ড．कालেম आাन－木াজীকে সকাन থোে পাওয়া याচ্ছে না？এই আমি निজ্জে，
 কাজে বেরিয়ে গেছেন উ্র্রলোক অথবা বেখখয়ালে বেরিয়ে গেছেন।＂
‘বেথথয়ালে，মানে？
‘‘োঝেন তো，র্ৰ স্ব সায়েন্টিট্ট মানুষের আবার থথয়াল－টেয়াল কম থাকে। মাनে，দूনিয়া－দার্রীর খাन्फा थाকে না তে। एয়ত জাপन মনে शাট্তে शাটিত কোথ্ৰও চলে গেলেন，নিজেই জনতে পারলেন না। উহ，কি গরম！চলুন，ভিতরে

 কথাজেো।

গেট খুলে ভিতরে ছুকল শিকদার। অকটু ইতস্তত করে কামানও পিছু নিন। গর্টটা সত্যি অসছ্য।

সামনের ক্রূম কাউকে দেখা গেল না। ক্রমের দরর্জাওনোও বন্গ।
＇কি হন，এরা সব গেল কোথায？？বারান্দায় উঠে ববদ্যুতিক বোতাম ঢ়িপে＇ বলन শিকদার।

মিস রোকেয়া তো গোেে শহীদের সাথে।’
‘বাঘ মারতে？’ আকাশ．থেকে পড়ন শিকদার।
घ⿱一𫝀口1！

 না কেন্ন，আমার গিন্নীই…！＇

নিন্নীর গপ্প ওরু করার সৌভাগ্য হল না শিকদার সাহেবের। ড্রইংক্রমের দুয়ার খুলে বুড়ো জাকের এলে দাঁ়ান।

একটা হক্কার ছাড়ন শিকদার সাহেব।
＇কি হে，থাক কোথায়？জ্যা，সেই কথन থেকে দাঁড়ি়্যে রয়েছি আর পাত্তাই নেই जোমার！বাসার আর সব লোকজন কোথায？’

ধমক গে＜্যে ঘাবড়ে গেন জাকের মিঞ্র।
মিনমিন করে সে বলল，＇হজূরের কোন খবরই তে পাইনি，দারোগাগাহাহে। আপা গেছেন শহীদ সাহেব জার সিশ্পসন সাহেবের সাথে। এখন বাসায় ৫ষু আমি আর মইনুল বারুর্চি আiি।’

আর লোক নেই বাসায？’
জ্রি，না। आমরা তে এই কয়জন লোকই বাসায়।’
＂ঁ，সর দেখি，একটু বসতে দাও। বে জ্বানায় ফোেছ，সব রাক্ষস－খোকস নিয়ে কারবার।

জাকের ভয়ে ভয়ে দরজার পাশ্ দাঁড়ান। শিকদার সাছ্যে ঙ্রইই：র্রের ভিত্রে
 কেঁচে উঠঠল জাকের ম্মি凶্ঞ। সে দারোগার ঘর্মাত বিশাল কলেবরের্র দিকে जকনজর তাক্কিযে ফ্যানের সুইচট্ট অंন করে দিলি।

কামাन जকটা সোফায় গা এनিয়ে দিত্যে সিগারেট ধরান। শিকদারের পাল্নায় পড়াট ঠिक হয়নি। এথন হয় তাকে শিকার না হয় গিন্নীর গল্প ওনতে হবে। অথচ ఆদ্দিকে শझীদ তাকে একটা ওরুত্ণূপূ কাজ্জ নিয়োগ করেছে，আর পেটটাও তার ศिদদয় নো－নাো করজে।

শিকদার বনল，‘দেখুন তো কি কাও। তখन তড্ঘিযড়ি করে চলে গেলুম। রকট্র ভাল কুরে চূরির তদন্তটা করতে পার্লनाম না，তাই ফিরে আসতে হন। অথচ এথন বাসায় লোক নেই। চাকর－বাকর আর বাসার ম্মালিক তে আর এক কথা नয় ！
＇কিত্ত্ ওরাও হয়ত কিছু আলোকপাত করতে পার্’’


 নয়। आর আমার ব্যাপ্লার তে জানেনই，কর্ত্য্যকে আমি জীবনের চাইতেও বড়． মনে করি। প্রমাশনটাই जো বড় কথা নয়।’

সমসের শিকদারের পরম কর্ত্যুনিষ্ঠার কথা জানা ছিন না কামানের। কিহ্র

সে নির্দ্বিায় স্বীকার করে বলল, 'ঘাঁ, সে তো সকলেরই জানা আঢ়হ।' কিত্ত্র শিকদারের অত কর্তব্যপরায়ণতার কারণটা আবিষার করতে তার অসুবিধা হল না। টোপটা প্রমোশনের।

সমসের দারোগা ইঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলল, জাকের মিঞা, তোমাদের সাহেবের আর তোমার আপার ক্মম-দুটো যদি আমি সার্চ করি তোমার আপত্তি নেই তো? যদি ক্সেন সূত্র পাই চূরির ব্যাপারে...?'

মাথা নাড়ল জাকের মিঞা।
না, কোন আপ্পতি নেই।
তাহলে आপনিও চলুন, কামাল সাহেব। তূমিও চন হে, বারান্দায় তো কনস্টেব্ট পাহারায় রইলই।'

মোগলের হাতে পড়লে খানা ঢখতেই হবে। অগত্যা আপত্তি করল না কামাল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন।'

সিঁড়িতে শব্দ তুমে তিনজনের ছোট মিছিলটা দোতলায় উঠল। রোকেয়ান কূমে ঢোকবার আগেই কামাল প্রশ্ন করল, আপনি কি এর আగগ. মিস রোকেয়ার র্রম তল্লুশি করেননি?’

কররেছি বলেই তো আবার আসতে হল! আমার মনে একটা সৰ্দেহ দেখা দিয়েছে, সেটা অলূলক'কিনা জানবার জন্যেই তো আবার আসতত হন। আপনাকে পেয়ে অবশ্স ভাল হয়েছে।’

 সে জানে, এটা কার কীর্তি।

সমসের শিকদার সোজা গিয়ে ক্রজিটটার সাম্ভন দাড়াল। ভূ কূঁচকে চোv দেটো ছোট ছোট করে কিছুক্ষণ ক্লজিটটার কাটা জ়ায়গাট্ট পরীক্ষা করে .দেথে বলল, ‘ॅঁ, ঠিকই ধরেছিলাম।’
'কামাল জিজ্ঞেস করল, "কি ধরেছেন, শিকদার সাহেব?’
‘হুঁ হু, আমার চোথে ফাঁকি দেবে অতটা মামদোবাজ কে আছে? তথুমি আমার সন্দেহ হয়েছিল।'
‘ব্যাপার কি শিকদার সাহেব, আপনি আপন মনে কি বকছেন এসব?’
‘এই যে, দেখতে পাচ্ছেন না?’ ক্রজিটের কাটা জায়গাটার দিকে অগুলি নির্দেশ করল সমসের্র শিকদার, ‘দেখেছেন, কি চমৎকারভাবে কেটে ফেলা হয়েছে জায়গাটা। অত্যন্ত ভাল ইস্পাতের তৈরি অই ক্বজিটটা। অথচ অবস্থাটা কি হয়েছে, দেখেছেন? আর নিচে দেখুন, ঐ যে হ্যাতেলটা পড়ে আছে কিছূটা ইস্পাতের পাতসুদ্ধ। দেখুন না? এই যে।

अতিকষ্টে 'উবু হয়ে ইস্পাত-খণ্টটা তুলে নিয়ে সে কামালকে দেখান। বলল, ‘এটা হচ্ছে তালা। আর দেখুন, এই হ্যাণেলের সাথেও এক্স্টা লকিং সিক্টেম আছে।

চোর তালা খুলবার হাঙ্গামা পোয়াতে যায়নি। সোজা পাল্মাটাই কেটে ফেনেছে। এটা কি করে সষ্ভ்ব হয়েছে জানেন？’
＇কি করে？＇
‘আন্ট্রাসোনিক্－－এর সাহায্যে।’
‘সে আবার কি？’ বোকামির ভান করল কামাল।
‘ঁঁঁ হু，’ কামালের মূর্থতার প্রতি কর্নণণা প্রদর্শন করে বলল，‘রটা হচ্ছে একটা রশ্দি। যাকে বলে শব্দ রশ্⿰亻। এ এক অভূতপূর্ব শক্তিধর রশ্মি，সাহেব। এর আবিষ্কর্তাকে অবশ্য আপনার চেনা উচিত।＇
‘কে তিনি？’ আবার আহাম্মকীর ভান কর়ল কামান।
সমসের শিকদার কামালের কানের কাছে মূখ এনে বলন，＇কাউকে এখুনি বলব্বন না কিন্তু। এটার আবিষ্তর্তা হচ্ছেন দি ज্গেট কুয়াশা। আর গত়রাতে তিনিই এখান্ তশরীফ़ এনেছিলেন। এণ্ডনো তারই কীর্তি। ঐ বে জানালার শিক দেখুন， কি চমৎকারভাবে কেটে উপরের় দিকে বাঁকিয়ে দিয়েছে। হাঁ，থবরদার，এখন কাউ্টে বলবেন না কিন্তু ।＇

সমসের শিকদার কামালের কানের কাছে মুখ এন্নে অতি গোপনে যে কথাগুলো বলन তা ওখ্ব অদূরে দাঁড়ানো জাকের মিয়াই ওনততে পেল ননা，কামালের পারণা বাড়িসুদ্ধ সবাই তা খনতে পেয়েছে। রাস্তার লোকের পক্ষেও ওনতে পাওয়াটা বিচিত্র নয়। সুতরাং অত গোপন কথাটা প্রকাশের আর অপেকা রাてখ， ना।

সে মার্থাঁ নেড়ে বলল，＇মাথা খারাপ，এত গোপন কথাটা কাউকে বলা যায়！ কিন্তু আপনার ধারণা অভ্রান্ত তো？’
＇নিশ্চয়ই। কুয়াশাই এসব কীর্তি করে বেড়াচ্ছে，বুঝলেন？রিসার্চ সেন্টারের ননাখুনিই বলুন আর এই চूরিই বলুন। কি⿵冂⿰入入一 সাবধান，এখনও এসব কथা ী্রাশের সময় আসেনি। প্রমাণ চাই। আর সেই প্রমাণের জন্যেই আমি ফিরে এন্ম। জানেন তো，অপরাধ－বিজ্ঞানের মতে，অপরাধী কিছূ একটা প্রমাণ রেথে याति।＂

गার आপনি সেটা লুফ়ে নেবেন। আইডিয়া আপনার রিয়েনী অপূর্ব। কিন্ত্র আমাগিনে হয় ক্রি জানেন শিকদার সাহেব，এই চূরির ব্যাপারে কুয়াশা জ়ড়িত एয়ত উছ• কিন্তু ঐ খুনোখুনি বোধহয় সে করেনি। কারণ আমি যতদূর ওনেছি， कুয়াশা 户্ত্যা করে না।
＇ওর্খ মিথ，বুঝলেন কামাল সাহেব？নিতান্তই अবিশ্বাস্য কथा। হেন অপরাধ क্যো সে করেনি। খूন তো তার বলতে গেলে নেশ্শা।

যयদি স্ত্যও হয়．তাহলেও তো কুয়াশাকে বোধহয় সব ঘটানার জন্ন্যে দায়ী করা यो।
＇নিশয়ী，একশ＇বার̃ যায়।＇
কুয়াশা－২৭
‘রিসার্চ সেন্টরের গেটের ঐ মজবুত শিক কি কুয়াশার পক্ষে বাঁকানো সষ্ভব? তাছাড়া ঐ তালাটা কি কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে মুচড়ে ভাঙা সস্টব? जা-ও গেটের বাইরে থেকে, মানে উন্টোদিক থেকে। আর তালাটাতে যে হাতের ছাপ পাওয়া গেছে ওটাও কি কোন সাধারণ মানুষের হাতের ছাপ?’

সমসের শিকদার কামালের প্রশ্নের তোড়ে হকচকিয়ে গেল। নাকের তিতর থেকে বেরিয়ে আসা একটা লোম টানতে টানতে কিছুফ্ষণ ভাবল সে। তারপর বলन, আপनि কুয়াশা সম্পর্কে কতটা জানেন আমি বলতে পারব না। তবে কুয়াশাকে দৈহিক শক্তি এবং বুদ্ধির দিক দিয়ে যদি সাধারণের স্তরে ফেলেন তাহলে ভুল করবেন। আসলে সে একটা অসাধারণ শক্তিধর লোক। ঐ তালা ভাঙা বা গেটের শিক বাঁকানো আপনার-আমার পক্ষে অসাধ্য হতে পারে কিন্তু কুয়াশার কাছে সেটা একটi ছেলেখেলা মাত্র। আর হাতের ছাপের কথা বলছেন? অমার মনে হয়, ওর মধ্যেও কোন কারচূপি আছে যা আমরা ধরতে পারছিনে।'

কামাল শ্পষ্টই বুঝতে পারল যে, সমসের শিকদারের মাথায় কুয়াশা-ভূতটা বেশ ভাল করেই চেপে বসেছে। ওটা আর নামানো যাবে না, সুতরাং সে চেষ্টা বরর লাভ নেই। সে রণে ভঙ্গ দিয়ে বলল, "এখানে 'কি আরও কিছু দেখবেন, না ড: রাজীর রূমে যাবেন?’
‘এ द্রম্ আমার কাজ শেষ হয়েছে।.চলুন, ড. রাজীর রূুেই যাই।’
পাশের র্রমটাই ড. রাজীর। মাঝখানের দরজাটা খোলা ছিল। রূমটাতে ছুকে সমসের দারোগা আবার ভ্র কুঁচকে চোথ দুটো ছোট করে চার দিক তাকান। কামানও তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করন কামরটার মঢ্যে।

কোথাও অম্বাভাবিকত্তার কোন চিহ্ন নেই। সবকিছু সাজানো-গোছানো বিছানায় শয়নের চিহ্氵। মশারীটা তোলা রয়েছে। জানালাগুলো খোলা। এই ক্রমটাত্তেও আছে অকটা ক্বজিট। তার দরজা বন্ধ। কামাল হ্যাত্গে ঘোরাবার চেষ্ট করে ব্যর্থ হল। মমখে প্রকাশ না করুলেও কোথাও কোন প্রমাণ বা অপরাধের কে। সূত্র পাওয়া যায় কিনা তার জন্যে কামালও চেষ্টার ऊ্রটি করল না। খাটের তল্য, ক্পুজিটের তলায় কোথাও কোন 'বোর্তাম বা রুমাল বা সিগারেটের টুকরো লিল ना।

স্মসের শিকদার শেষটায় ক্লান্ত হয়ে বলল, তস্হলে চলুন, যাওয়া যাক, বদ্ড খিদে ‘পেয়েছে।’

নিচে নেমে আসতেই সমসের শিক্দার বলল, ‘চলুন না বাড়ির/ছনটা একবার দেখে আসি।'
‘আবার পিছনটায় যাবেন?’’
आহা, চলুন না একবার। আপনারা যাকে বলে ইয়ংমেন অ্যাকটিভ হ্যাবিট। অত তাড়াতাড়ি কি ক্নান্ত হলে চলে? অথচ এই আমার ব্যা াই ধর্তন না, हूল তো সাহেব কবেই পড়ে গ্গেছে, দাড়ি-গোফ পেকেছে অধ্ধেকিন্ত্র হ্যা,
'ভনিউম-৯

কাজে ফাঁক নেই,’ নিজের বুকটা থাবড়ে বলল সে।
আপনার ব্যাপারই आলাদা। ভাগ্যিস আপনার মত কিছ্ লোক পুলিস ডিপার্টমেন্টে আছে। তাই তো দেশটা অকেবারে উছ্ছন্নে যেতে যেতেও টিকে আছে। তা বেশ চনুন, একবার পিছনটা ঘুরে আসি।’

পিছনের দিকটা বলতে গেলে জभলে ভরা। ভিজা স্যাতসেঁতে, রাজ্যের লতাপাতা আর আগাছায় ছেয়ে আছে। মাঝখানে মাথা তুনেন দাঁড়িয়ে আছে দু'একটা লেবু গাছ। একটা ঝাঁকড়া গোলাপ গাছ।

প্রায় হুট সমান চোরাকাঁটার মট্যে দিয়ে দু'জন এগোতে লাগল। নিচে প্যাচপেচে ভেজা নরম মাটি।

যে জানালাটা শিক কাটা হয়েছে তার নিচে গিচ়ে দাঁড়াল দু'জন। ক্ষুৎিপাসায় কাতর কামালের তখন গোয়েন্দাগিরিতে টধর্য ছিল না.। সে. চূপডাপ দাঁড়িয়ে সমসের শিকদারের কার্যকলাপ দেখত্ নাগল।

সমসের শিকদার তার স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে ভূূুঁচকে চোখ দুটো ছোট করে উপর-নিচে, ডাইনে-বাঁয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে লাগল।

জানানার পাশে একট্ট পাইপ দেখতে পেয়ে সমসের শিকদার বলন, ‘এই পাইপ বেয়েই কুয়াশা উপরে উঠঠছিল। এই যে, পাইপপর গায়ে কাদার ছাপ। এখন অবশ্য রোদে খকিয়ে গেছে!

কামান সকৌতুকে বলল, 'একট কাদা নিয়ে গেলে হয় না ওখান থেকে? কেমিক্যাল একজামিনেশনে হয়ত আশ্র্য কোন তথ্য উদঘাটিত হতে পারে।

প্রস্তাবটা মনঃপূত্ত হল সমসের শিকদারের। সে বলল, 荈, ঠিंক বলেছেন। অপরাধ বিজ্ঞানে বলা হয়েছে, অপরাপী কিছু অকটা প্রমাণ রেখে যাবেই। তা এমনও হতে পারে যে, ঐ তুচ্ছ কাদার মধ্যেই অপরাধের অকাট্য প্রমাণ নিহিত আছে।'

পকেট থেকে একট্রঁকরো কাগজ বের করে সমসের শিকদার পাইপের গা থেকে খকনো মাটি তুনতে গেলেন, কিন্ত্, তার আগেই তার মুখ দিয়ে অস্টুট একটা শব্দ বেরোল।
'কি হন, শিকদার সাহেব?' সবিশ্ময়ে প্রশ্ন করল কামাল।
কিন্ত্র সে প্রশ্নের জবাব দিল না সমসের শিকদার। দ্রুত স্থানত্যাগ করে প্রায় দৌড়ুতে দৌডূুতে সরে গেল সে অপেক্ষকৃত ফাঁকা জায়গায় এবং উঃ আঃ করতে করতে দু’হাত দিয়ে পা চॅলকাতে লাগল। काমাল এগিয়ে গিত্যে দেখতে পপল শিকদার্রের প্যান্টের সর্বত্র লাল বড় বড় বিষপিপক়েে মনের আনন্দে বিচরণ করছে।

শিকদার তখন তাতব নৃত্য ত্রু কররেছে। তার চোখে-মুথে যন্ত্রণার ছাপ। দু’হাত দিত্যে সে একবার চূলক্কোচ্ছে আর একবার পিপড়ে ছাড়াবার চেষ্ঠা করছে।


কামান দ্রুত সমসের শিকদারের সাহাভ্যে এগিক়ে গেেন।

## চার

শহীদ ও কামাল চলে যেতেই কলিমকে নিয়ে আবার জগলে ফিরে অল কুয়াশা।

কनिম জিজ্ঞেস করল, 'আবার ফিরহ যে, ভাইয়া?’
‘লোকটট পালিয়ে গেল কোন পথে সেটা আমাক্রের খুঁজে বের করতে হবে। আর একটা ডিটোনেটর সেট বসাতে হবে। ও কাজটা তুই-ই করতে পারবি। দরকার হলে পুরো বাড়িটা উড়িয়ে দেব।'
'পারব আমি। গাড়ির রুটেই আছে একটা ডিটোনেটর সেট। কিন্ত তুমি কি মনে কর লোকটা আবার ফিরবে এখানটায়?'
‘ফেরাটাই স্বাভাবিক।’
‘আমরা জায়গাটা চিনে ফেলোহ তা জানবার পরেও?’
ঁঁাঁ। সে ফিরবে না বনে আমরা ষরে নেব এবং এখানটায় আমরা আর আসব না, এই ধারণা করেই সে ফিরে আসবে। তাছাড়া যতদূর মনে হয়, এটাই হচ্ছে ওর প্রধান ডেরা। লোকটার কাছে আরও একটা দৈত্যাকার মানুষ আছে। আমার বিশ্ধাস, সে আছে এখানেই। আর আছে এখানে একটা. ল্যাবরেটরি। ঐ ল্যাবরেটরিতেই সে ঐ দুই গরিলাসদৃশ মানুষের জন্ম দিয়েছে বলে আমার বিষ্ধাস। সুতরাং ফিরতে তাকে হবেই। এবং শিগগিরই ফিরবে সে। হয়ত দু-এক ঘন্টার মধ্যেই।'
‘‘ত তাড়াতাড়ি?’
তার পরিচয় বে প্রকাশ পেয়েছে একথা এখন আর তার অজানা নেই। সুতরাং ত়াকে'এখন আয্মগোপন করতে হবে। আর তারজন্যে এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম স্থান। ত্গবে বেশিক্ষণের জন্যে নয়। এখানকার কাজ অছিয়ে নিয়েই পালাবে।

কথায় কথায় দু'জন কুয়াশার অচল জোডিয়াকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।
একটা কাঠের বাক্স আর অনেকটা তার বের করল কলিম বুট থেকে।
কুয়াশা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'চল।'
 পোড়োবাড়ির দিকে। কাছাকাছি প্পৗছूত্তে কুয়াশা কলিমকে ডিটোনেটর সেটটা ফিট করার নির্দেশ দিয়ে পোড়োবাড়ির প্রবেশ-পথ খুজতে চলन।

বাড়িটার খুব কাছেই বে কোথাও একটা সুড়ঙ-পথ আছে সে ব্যাপারে কুয়াশা• নিপ্চিত। সসই সুড়ঙ্গ-মুখটা খুঁজে বের করতে চলল সে। একটা মাঝারি আকারের
 চলল। প্রায় आধঘন্টার মৃ্যে পোড়োবাড়িটার চারদিকে বার তিনেক ঘুরে এল।

 জানাল যে, সে ডিটোনেটর সেট ফিট করে ফেলেছে। লাण লাইন पুক্য়ে দিত়ে এসেছে পোড়োবাড়ির মধ্যে। এক্স্প্পোসিভটা বেশ ভাল রায়গাতেইই রেথে এসেছে। কুয়াশা খুশি হয়ে বলল, ‘বেশ, তাহনে আয় আমার সাথে। অমি তো এথনও ‘আমার কাজ শেষ্ করতে পারলুম না।’
'তাহলে চল না, বেড়ার তলা দিয়েই ঢুকে পড়ি।'
তাতে লাভ নেই। ঐ পথটা খুজজে বের করা দরকার। না হলে আবার সে হয়ত ঐ পথথই পানাবে।
'তা বটে, চল তাহলে।
ইঁটটতে ইাটত়ে ওরা পোড়োবাড়িটার পূর্বদিকে এগিয়ে গেল। বড় গাছপালার নিচে ছোট একটা অতি ঝাঁকড়i बোপ। বেশ অন্ধকার জায়গাটা, সূর্যের আলোও বড় একটা এসে প্পীছায় না। স্রেখনটায় গিয়ে থমকে দাঁড়াল কুয়াশা। তার্র চোখ দুটোতে আশার আলো জৃলে উঠল।

ঝ্েেপটার দিকে এগোল সে। কাছে যেতেই তার চোথে পড়ন একটা সিগরেট্টের টুকরো। आপন মনে হাসল সে। পাওয়া গেছে তাহনে এতক্ষণে। লত্য়-পাতায় আছ্ছন্ন হলেও মাটিটা পরিচ্ছ্ন্ন। ঘাস নেই জায়গাটাতে।

হাতের শান্ণী লতা-পাতার নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে গুচ্ছটা উপরের দিকে তুলে ধরতেই দেথা গেল কুয়োর মত একটা গর্ত।

কলিম পাশে অসে গুচ্ছটl তুলে ধরন দু'হাত দিয়ে। গর্তটা আরও স্পষ্ট দেখা গেল।

কুয়াশা বলन, তুই এখান থেকে একট দুর্রে গিয়ে একটা গাহে উঠে বসে থাক '। আমি ভিতরটা দেখে আসি 1 ’
‘কেট যদি ঢোকে, মানে সেই লোকটাই যদি. ফিরে আসে?’
‘সোজা ञুলি করবি, যদি পারিস।’
কুয়োর দিকে এগিয়ে গিয়ে মাথাটা নুইয়ে নিচের দিকে তাকাল কৃয়াশা।
 বের করে আছে।

কলিমকে সরে যাবার নির্দেশ দিশ্যে কুয়াশা নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।
খাড়া সিঁড়ি শেষ হতেই সর্হ প্যাসেজ, দুর্ভেদ্য- অন্ধকার পথ। কুয়াশার পকেটে ট匕র্চ ছিল বলে অসুবিধা হল না। প্রায় দू’মিনিট এগিয়ে যাবার পর অদূরে আলোর সব্পু রেখা দেখতে পেল। আরও একট্র কাছে যেতেই কুয়াশা দেখল সাদা ধবধবে দেয়ালের উপরে নিওন বাতি জ্ৰলহে! প্যাসেজ ত্যোনে শেষ হয়েছে সেখানে দू’হাত উঁদ করিডর, উজ্জ̧ল আলোয় চंকচক করছে.। প্যাসেজের ঠিক সামনেই দরজা।

টর্চটা পকেটে ফেলে রিভলভার বের করল কুয়াশা। সাইলেস্গার নাগাল তাডত দ্রুত হাতে। আর তিনহাত দূরেই করিড়। প্যাসেজের দেয়ানের সাথে দেহটাকৃ মিশিয়ে দিয়ে সে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল । কোন শব্দ কানে এन না। মাথাটা সামাन্য বাড়িয়ে দিল কুয়াশা। আলোকিত করিডরে কেউ নেই। ডাইনে-বাঁয়ে দু’দিকে;ই দেখল সে। কাউকে দেখতে পেল না। সামনের দরজাটা ছাড়া আর কোন প্রবেশ পথও চোখে পড়ল না।

পীরে, অতি ধীরে সে করিডরে পা রাখল। সামনের দরজাটা খুলে গেল আপনা আপনি। এবং কুয়াশা অবাক হয়ে দেখল, দরাজার ঠিক মাঝখানটায় গ্রীবাভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে আছে বিশালকায় একটা কালো কুকুর।

কুকুরটা গর্জন করল না। কিস্তু অপরিচিত আগন্ত্রককে দেখতে পেয়েই তার চোথে ফুটে উঠন হিংস্রতা। সামনের দাঁতখলো বের করে সে দি’পা শূন্যে তুনে ঝাঁপ দিল কুয়াশার দিকে। কুয়াশাও প্রস্তুত ছিল। তার হাতের সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার থেকে ‘দুপ’ করে দু‘বার শব্দ হল। করিডরের উপর হুয়়ি খেয়ে পড়ন কুকুরটার সুবিশাল দেহ।
'কয়েকবার উন্টে-পান্টে স্থির হয়ে গেল কৃকুরটার দেহ। রক্তে ভিজে গেল করিডর। কুয়াশার জামাকাপড়েও রক্তের ছিটে অসে লাগল।

পাহাড়ের মত বিশাল দেহটার দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে রইল কুয়াশা। সুপারম্যানের কৃত্তিকে মনে মনে সে তারিফ করল। সত্যি নোকটা এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা। কিন্তু সজ্গে সক্গে কুয়াশা হার বিপদ সম্পর্কেও সর্তক হন। সুপারম্যান यদি এই সুড়ञ-পথথই ফ্রি আসে তাহলে সে সুড়ড্গে पুকেই তার অস্তিত্রের খবর জানতে পারবে। কিন্তু পোড়োবাড়িটার মাটির নিচের পুরো রহস্যটা না জানা পর্যন্ত তার নিজেরও স্বস্তি নেই। এখানে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্পর্কে অশ্পষ্ট রকটা ধারণা তার বরাবরই ছিন কিন্ত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন না করনে তার চলবে না। অবশ্য ঢুকেই সে রকটা বড় রকমের বিম্ময়ের সম্মুখীন হয়েছে। লোকটা ৩খ্রু দানবাকার মানুয়ই জন্ম দিতে জানে না, বিশালকায় কুকুরও সে জন্ম দিতে সক্ষম। হয়ত আরও অনেক অবিপ্বাস্য অভিজ্ঞতা কুয়াশার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সামনের ক্রমটায় ঢুকন কুয়াশা।
দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আপনা-আপনি।
‘এই দরজার রহস্যট়া আগে সমাধান করতে হবে আমাকে, আপন মনে বলল কুয়াশা। ভিতর থেকে বেরিয়ে, যাবার ব্যবস্থা না করতে পাররলে হয়ত অনন্তকান ধরে বन्দি হর্রে থাকত্ত হবে এখানে। তবে দরজাগ্তনো ল্লোহার বলেই রক্ষা। আন্দ্রাসোনিক্স ইনট্ট্রেে্ট ব্যবহার করে সে নির্বিবাদে বেরোতে পারবে। কিন্তু যদি সেটা কোন কারণে হাত-ছাড়া হয়ে যায়. তাহলে বিপদে পড়তে হবে তাকে। সুতরাং বিকল্পটা জেনে রাখা.ভাল।
<্রমের চারদিকটা পর্যবেক্ষণ করল সে।
দর্শনীয় তেমন কিছू নেই। এটাকে বোধহয় কোন কাজে ব্যবহার করা হয় না। র্নের ঠিক মাঝখানে বিরাট একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল আছে শু৷। উন্টো দিকে আর একটা দরজা। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। ভেবেছিল, এই দরজাটাও आপনা-आপনি খুলবে। কিন্ত্র তা খুनল না.। आস্তে ঠেলল কুয়াশা দরজাটা। তবু খুলল না।

ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হন না কুয়াশার। অন্তত এই দুটো দরজা খোলা আর বন্ধ করার; চাবিকাঠি এই ক্রমেই কোথাও আছে এবং যেহেত্র দেয়ালে কোথাও কোন সুইচ নেই সুতরাং রহস্যটা আছে টেবিলেরই কোথাও।

টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এই ধরনের টেবিলের রহস্যও তার মোটামুটি জানা। টেবিলের উপরের কাঠঁটার বদলে থাকে ইস্পাত। কাঠের সমানই পুরু। ইস্পাতের দুটো পাত দিয়ে তৈরি। মাঝঋখানে থাকে গোপনীয় কোন বস্তু।

টেবিলের উপর টোকা দিল কুয়াশা। তার ‘ধারণা নির্ভুন। অকপ্রান্তে আঙ্রে দিয়ে উপরের দিকে চাপ দিল। ইম্পাতের ডানাটা উপরে উঠে গেল। সামনে ভেসে উঠল সারিসারি সুইচ। অসংখ্য তার। অক হাতে ডালাটা ধরে অন্য হাতে সে সুইচ টিপতেં লাগল একের পর এক। কয়েকটা সুইচ টিপতেই খুঢে গেল বাইরের দরজাটা। সেটা অফ করে দিয়ে অন্যগুলো টিপতে লাগল সে। অবশেষে ভিত়রের দিকের দরজাটা খুলে গেল। একটা ল্যাবরেটরির অংশ ভেসে উঠল কূয়াশার চোখের সামনে। ডালাটা নামিয়ে রেখে সে খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে ন্যাবরেটরিটার ভিতরে ছুকল।

বিরাট ঘরটা জুড়ে একটা অতি আধুনিক ল্যাবরেটরি। কুয়াশার মনে হন যেন সে পাশ্চ্যের কোন অকি সফিস্টিকেটেড ল্যাবরেটরির মধ্যে ছুকে পড়েছে। ঘুরে ঘুরে সে ল্যাবরেটরিটা দেখতে লাগল। সেটা দেখা শেষ হতেই চলে গেল পাশের ক্রমটাতে। র্রমটা অপেক্ষাকৃত ছোট। এখানে আছে র্যাকরর্তি অসংথ্য কাঁচের জার আর নানা আকারের টেস্ট-টিউব। মাঝ্যানে একটা চেয়ার ও টেবিল।

পরের র্রমটায় ছকল কুয়াশা। একটা ছোটখাটো চিডিয়াখানা বলা যেতে পারে ক্রমটাকে। ছোট বড় খাচার মৃধ্যে রকমারি প্রাণী-ইঁদूর, গিনিপিগ, কুকুর, বিড়াল।
 অ্যালেসেশিয়ানের fiজছগণ, বিড়ালটা প্রায় কুকুরের সমান। রংটা সবুজ। চৌখvর
 বাঁদরটা ভালুকের চাই゙心㇒তও বড়...।

আর कুয়াশা অবাক হয়ে দেখল প্রত্যেকটি প্রাণীরই চোথখ হিং্সতা। বাইরে তার গুলির আাঘাতে নিিহত কুকুর আর পেদ্রোর মতই এই প্রাণীতুলোও নির্বাক।
 সবাই দাঁত় আর নখ দিত়ে থাঁচার মজবুত শিক কামড়াচ্ছে আর হিংস্র দৃষ্টিতে
 খাবে।

যেন এক শব্দহীন হিংপ্রতার জগৎ ।
এই ক্রমটাই শেষ। ফিরে এল কুয়াশা ন্যাবরেটর্রিতে। অকটা ঘোরাত্না সিঁড়ি চলে গেছে উপরের দিকে। সিंড়ি বেয়ে উপরে উঠল কুয়াশা।

এটা সেই ক্লম যেখানে সুপারম্যানের সাথে তার লড়াই হয়েছিল ঝৃয়কঘন্টা আগে। এখনও সেখানে পড়ে আছে নিহত পেদ্রোর বিরাট দেহটা। ক্রমটা। ছছড়ে সে এগিয়ে গেল্গ দরজার দিকে। সিঁড়ি বেয়ে দেয়াল আলমাব্রির দরজা fিয়ে বড় ক্রমটায় গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা।

আপন মনে প্রশ্ন করল, আার একটা সুপার্যমান গোন কোथায়?
হয় ঢাকে অন্য কোথাও সরাননা হয়েছে নয় তো ভূ গর্ভের ক্ৰান গোপন কামরায় লুকিয়ে রেথে দেওয়া হয়েছে। দানববটা হয়ত যে-কোন মুহূর্ত্র তার সামনে এসে হাজির হতে পারে।

কিস্ত্ आপাতত কোন দানব হাজির হল না তার সামনে।
নিঃশশ্দ পুরীতে হঠাৎ খুব কাছে থেকেই একটা অস্প্ট শদ্দ কানে এল কুয়াশার। অতি ক্ষীণ.শব্দ। পিছনেন দেয়াল-আলমারির দরজার দিকে ফিরে তাকাল কুয়াশা। শব্দটা আসছে সিড়ি থেকেই। কিন্ত্ কাউকে দেখা গেন না সেখানে। আলোকোষ্জ্বল সিঁড়িটাতে কেউ নেই।

आবার কান্নে এল শব্দটা। তার মনে হল, শব্দটা এল বাইরের দরজার দিক থেকে। নিঃশক্দে দরজার দিকে এগোল কুয়াশা। রিভলভারটা іউপরের দিকে তোলবার आগেই খোলা দরজার সামনে অকটা মৃর্তিকে দেখা গেন্। তার হাতে উদ্যত প্তিন্তি

লোকটা আর কেউ নয় শহীদ। সে বंজকচ্ঠে বনল, ‘খবরানার! রিভলভার উপরের দিকে তোলবার চ্চেষ্টা করেছ কি মরেছ। ফেলে দাজ। ফ্যাল তোমার হাতের রিভলভার।'

বক্তার দিকে তাকাল কুয়াশা। সে একা নয়, তার পিছনে ড্াছে আরও দু'জন লোক। একজন ড. রাজী আর অন্যজন সেলিম আতহার। সবিশ্ময়ে তারা তাকিয়ে আছ় কুয়াশার দিকে, তাদের চোখ্রের পলক পড়ছে না।

ঠৌীটট \%ষৎ বাঁকিয়ে শহীদের দিকে তাকিয়ে কুয়াশা রিভলভারটা মেঝের উপর রেণে দির্যে উপরের দিকে দু'হাত তুলে দাঁড়াল।

শझীদ বলল, 'লুক ডডট্ট্র' रि ইজ দ্য ডেভিল।'
সেলিম বলन, ‘আশ্রর্য, आলী সাহেবই তাঁহলে নাটের जুক্রু?'
শহীদ বলন, ‘লোকটা আলী সাহেব নয়। ঐ লোকটাই হচ্ছে কুয়াশা।’
'ক্যুয়াশা!' চমকালেন ড. রাজী।

28ヶ
ভলিউম-৯

ফিরির্যে দাঁড়াও। আর ছুকে পড় ঐ দেয়াল-আলমারির ভিতরে••-ছুকে পড় । যাও।' নিরীহ শিও্তর মত কুয়াশা আলমারির দিক্ক এগিয়ে গেন।
‘দেখবেন, আসুন।'

সিंড়ি. বেয়ে নেমে আবার সেই রমটাতে গিয়ে দাড়াল সে যেখানে পড়ে আছে অতিকায় মানবটার মৃতদ্দেহ। পিছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ওরাও অগিয়ে আসছে।
<্মমটার দরজার কাছেই পদশব্দগুলো থেমে গেল। কে যেন চরম বিম্ময়সূচক একটা শব্দ করে উঠল। সষ্টবত সেলিম আতহার।

কুয়াশা বুঝতে পারল, দানবটার মৃতদেহ দেখ্খ চমকে উঠেছে সে।
পদশক্দণুো ধীরে ধীরে অগিয়ে এল। কুয়াশা চোখৌ্র কোণ দিয়ে দেখল, ড. রাজী ও সেলিম গিয়ে মৃতদেহটার পাশে দাঁড়াল।
‘খবর়দার, কুয়াশা! কোনরকম বাদদরামি आমি সহ্য করব না।'
আর একটা ধমক কানে এল তার।
ড. রাজী ও সেলিম আতহার নিচूস্বর্নে কি যেন আলাপ করহিল্লেন কিন্ত্ তা কানে পৌছূল না কুয়াশার। সে তখন দ্রংত চিন্তা করছে। রিভলভারধারী লোকটা যে শহীদ নয় আর তাদেরকক যে জামাই-আদর করতে নিয়ে আসেনি লোকটা, ড. রাজী ও সেলিম আতহারকে তা বোঝানো দরকার। অনেক সঙ্াপন্ন অবস্থা থেকেও সে আশ্ররক্ষা কররত পেরেছে। তাই নিজের জন্যে ভাবে না সে। কিন্ত্র শহীদের ছদ্মবেশে ড. রাজী ও সেলিম আতঁহারকে যে সুপারম্যান শয়তানটা এখানে নিয়ে এসেছে হত্যা করার জন্যে তা এখুনি জানিয়ে দেওয়া উচিত ওদ্ররক্ক। তাতে ওরা সতর্ক হতে পারবে। আা্মরক্ষার জন্যে চেষ্ঠা করতে পারবে, অন্তত কুয়াশা যদি ওদ্দেকে বাচাত়ে পারে তাহলে ওদের সহযোগিতাট্রক পেতে পারে সে।

শহীদবেশী লোকটার কষ্ঠস্বর ণোনা গেল। সে সেলিম আতহারকে বলল, 'মি. আতহার, প্পীজ হেল্প মি। পুলিস বছরের পর বছর এই নোকটাকে খুজে বেড়াচ্ছে, পায়নি। আজ আমি তাকে হাতে পেয়েছি, সে যাতে আর পালাতে না পারে তারজন্যে আপনাদের সহযোগিতা আমার বিশেষ প্রয়োজন।
'নিশ্চয়ই বলুন কি করতে হবে?'
‘এই হাতকড়াটা পরিয়ে দিন কুয়াশার হাতে।'
‘কিন্তু अমি তো হাতকড়া পরাতে জানি.না, তাছাড়া..।’’
তাহলে आপনি রিভলভার ধরে দাঁড়ান। আমিই হাতকড়াটা পরিয়ে দিচ্ছি.। সাবধান, লোকটটা বাড়াবাড়ি করলেই গুলি করবেন। তবে দেখবেন, শেষটায় যেন্ন আমাকেই প্রাণে মারবেন না।’

হাসির শক্গ শোনা গেল। হাসছে শহীদবেশী সুপারম্যান।
‘निচ্য়ই না, यদিও জামি ডান মার্কসম্যান নই।’’
'शাত দূढো 'িিছন্নে দিকে নামাও, ক্য়াশা।'

 यা‘।। জामून, ए. রাজী।'

দাঁতে দাঁত চাপল কযয়াশা। घूরে দাঁড়াল সে। শহীদবেশী লোকর্টার দিকে


সচকিত হন লোকটা। কুয়াশার দিকে না তাকিয়ে এক ना<ে সেলিম आতহার্রের কাছে পিক্যে তার হাত থেকে রিভলভারটা প্রায় ছিনিয়ে নিল সে.।

সেলিম ও ড. রাজীও ক্যাশার মুথ্যে পারডেজ নামটী ওনে চমকে উঠেছিলেন। দ’'জনই কুয়াশা জার শহীদবেশী নোকটার দিকে তাকান। পরর্পরের মধ্যেও দ্রত দृष्टि बिनियয় কর্রन।

ত্তক্ণণ শহীhবেশী লোকটা রিভলতারটা 5. রাজী ও সেলিম আত্হারের
 কক্যাশা ভूন বলেনি। ড. রাজী, आমিই পারভেজ ইমম এবং আই অ্যাম দ্য সমপার্যান। জাপनাদ匕রকে এখানে নিয়ে আসবার জনোই শহীদ খানের ছদ্রবেশ
 কঠ্বস্ব।

আতক্ক ও বিম্ময়ে পারভেজের দিকে তাক্রিয়ে রইন ড. রাজী। কিত্ত্ সেলিম চিৎকার করে উঠন, 'पूই পারজেজ, তুই আমাদের সাথে অত্বড় প্রতারণা করনি!
 जোর কাহ্??

ব্দ্দেপ্র হাসি হাসল সুপার্যান, 'অপরাধ একটাই। তোমরা ইউজেনিকসের রহস্য জিন়েছ, এটাই তোমাদের অপরাধ। অবশ্য একদিক দিত্যে অপরাধ आমারও। কারণ হাকিম ম্মডিক্যান র্নিসা্চ সেন্টারের ভু-গর্ভে ইউজেনিকল্লের বে
 অনেক আগেই বনতে গেলে আাজ থেকে চার বছর আগে. অর্থাৎ রিসার্চ সেন্টারে
 মানুষেরও জন্ম দিয্যেছি। তার একটার লাশ পড়ে আছে তোমাদের সামনে। আর जকটो এथানেই আছে। জ্যান্ত দৈত্য দেখে তোমরা তোমাদের মন্নাবাসনা পূর্ণ করবে। কিন্যু হুা, যা বলছিলাম, ডেবে দেখলাম, ইউজ্জনিকসের রহস্য তোমাদের জনানো ঠিক হয়নি। তাই তোমাদের নিয়ে এলাম এখানে। তোমরা বেঁচে থেকে বে आমার ফ্ি করাবে তা আমি চাই না।'
‘কিত্তু তোমার ফতি করব কিভাবে’’ চিচি করে উঠ্ঠল সেলিম। সে তখনও বাঁচবার আশা ত্যাগ করততে পারেনি।
‘‘কমাত্র আমি ছাড়া অর্ন্যের পক্ষে ঐ বিদ্যা জ নাটাই আমার পক্ষে ক্তিকর। ঐ পবিত্র বিজ্ঞানটি একমাত্র অমারই আয়ত্তে থাকবে, এটাই আমি চাই। বিরাট আমার আকাঙ্ক্ষা, আকাশ-ছ্োঁয়া আমার পরিকল্লনা। আমি, আমি•সুপারম্যান, তোমাদের মত সাধারণ নই। আমি অনন্যসাধারণ, তোমাতে আমাতে তফাত অনেক। তোমরা খ্রু আমার বंংশবদ আজ্ঞাবহ হবার উপযুক্ত। কিন্ত্র আমার দরকার আরও ভান আরও দক্ষ ও নীরব ক্রীতদাসের। সুতরাং আমি দুনিয়ায় একের পর এক নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী জীব-জানোয়ার, এমনকি আমার একান্ত অনুগত মানুষ সৃষ্টি করব যাদের সাহায্যে. আই শ্যাল বি দ্য মনার্ক অব দিস প্ম্যানেট।

ড. রাজী এতক্ষণ কোন কথা বলেননি। ভীত দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়েছিলেন পারভেজের দিকে। কিন্ত্র মৃত্যু নিপ্চিত জেনেই বোধহয় তিনি বুকে বল ফিরে প্রেলেন। তিনি কর্পণ হাসি হেসে বললেন, 'তूমি আাত্ত উন্মাদ একটা, পারভেজ। আস্তু উন্মাদ তুমি।'
'आমি উन्মাদ? হাঃ হাঃ হাঃ হা। আকাশ ফাটিয়ে হাসन পারভ্জে। অনেকক্ষণ একনাগাড়ে হেসে সে বলন, দুঃখের বিষয় আমি উন্মাদ না স্থিতধী, তা দেখবার জন্যে বেঁচে থাকবার সৌভাগ্য আপনার হবে না। কিন্ত্ থাক, এসব কথার দরকার নেই। চলুন আপনারা। ঐ যে, র্মটার কোণের দিকে এগিয়ে যান। ঘোরানো সিঁড়ি আছছ। কুয়াশা, ঢুমি যাও সকনের আগে।

অতিকায় প্রাণীগুলোকে যে ক্রমে খাঁচার মধ্যে ভরে রাখা হয়েছে সেই ক্রমে ক্য়াশা, ড. রাজী ও সেলিম আতহারকে হাজির করনন পারভেজ। ড. রাজী ও সৈनिম সবিস্ময়ে অতিকায় জীব-জন্ত্রুুলোকে দেখতে লাগল্। প্রাণীগুনো চঞ্চল হয়ে উঠল মুহূর্তের মধ্যে।

পারভেজ্জ বলল, ‘এই द্রমটার নাম দিয়েছি আমি সুপার জ্যু। এখানে আছে আমার উদ্জাবিত স্পার এনিম্যাল। এরা প্রত্যেকেই ভয়ক্কর’ হিং্র। আমার ইচ্ছা, কুয়াশাকে রদ্নেরই হাতে দেওয়া এরং ওকে এরা কিভাবে খত্ম করে সেটা উপভোগ করা।'

তার এই হিংস্র অভিলাষ্যের ঘোষণায় কেউ কিছू বলল না।-5. রাজী ও সেলিম আতহার আতঞ্ক কীল হয়ে গেলেন।

কুয়াশা দাঁতে দাঁত চাপল।
আমার প্রিয় কুকুর ফ্র্যাংকেন্ট্টাইন পাহারা দিচ্ছে সুড়ঙ্গ পথ। অনেক দিন হুল তার মানুমের মাংস জোটে না 1 , যাই তাকে নিয়ে আসি। কিন্মু সাবধান সেল়িম, পাগলামি করতে যেয়ো না। তাহতল নির্ধারিত সময়ের আগেই মারা পড়বে। আর তোমাদের দু’জনের জন্যে শান্তিময় মৃত্যুর যে ব্যবস্থা করে রেখখছি সেটাও তাহলে আমি প্রত্যাহার করে ঐ প্রাগীগুলোর হাতেই তোমাদেরকেে তুলে দেব;' কঠিন কণ্ঠে কথাতানো বলে কুয়াশার দিকে আর একবার তীব্র দৃ্টি হেনে বেরিয়ে গেল

পারভেজ। দরজাটা বদ্ধ করে দিল। দরজায় চাবি মাগানোত্র শব্দ কানে এল।
অসशায়ের মত দাঁড়িয়ে রইইল সেনিম В ড. রাজী। কুয়াশা দেরি করন না। সে সেলিমকে বল্লল, ‘প্রাণে বাচচবার ইচ্ছে জাছে জাপনাদের; না নেই?’

প্রশ্নট সেলিম आতহারের কানে ছুকলেও বো ধহয় মত্তিক্ষ পৌছাল না। সে শূন্যদৃষ্টিতে কুয়াশার দিকে চেয়ে রইইল।
'সেলিম সাহ্ব?'
'५ै। কিছ্ বलझেন?'
‘প্রাণে বাচ্চতে চান, না এখানে হিংস্র প্রাণীখলোর শিকার হতে চান?’
সেনিমের দুচচাশে আশার আলো জূমে উঠল।
ক্য়াশা বলন, আমার কোমরে দেখুন দেশলাইয়ের বাব্সের চাইতেও ছোট্
 সময় অতি অल्প। পिঠের দিকে ঠिক মাঝখানে দেখুন।

দ্রত হাত্তে ব!, ब্যটা বের করল সেলিম।
‘দেখুন ছোট রকটা বোতাম একদিকে। উল্টোদিকটায় आহে অকটা ফূটো। ফূটো দিকটা হাত্কড়ার কোন অকটা নির্দিষ স্থানে চেপে ধরে সুইচটা টিপুন।

নীরবে কুয়াশার निর্দেশ পালন কর়ন সেলিম। 5 . রাজ়ী 巨ूপ করে मাঁড়িয়েছিলেন। তিनि অবাক হয়ে দেষলেন হাতকড়ার ইস্পাত দ্রুত গলে यাচ্ছ। মাত্র দু’মিনিটের মধ্যেই কড়া দুটো আলাদা হয়ে গেল।
"ধन्যবাদ। मिन ఆটा।'
সেनिম বাख্সটা কুয়াশার হাতে দিয়ে চাপা স্বে প্রশ্ন ক্রন্ দ্রব্যটা কি?'
ড. রাজীఆ সবিশ্শয়ে তাক্কেয়েছিনেন। তিনি বললেন,' অদ্রুত ব্যাপার তো!'
 थूप কাজ দেয়।

দরজার অপরদিকে দ্রুত পদশব্দ শোনা গোম। কুয়াশা পকেট থেকে কিছূ একটা बের করে জাগের মতই হাত দুটো পিছনে নিয়ে দাড়িয়ে রইল।

দড়াম করে দরজা খুলে গেন। পারভভজ ছুকল। ভয়ंकর হিংস্র দেখাষ্ছিন তাকে। সে রিভলভারটা কুয়াশার দিকে উদ্যত করে কঠিন দৃষ্টিত তাক্যিয়ে.বনল, ‘বটে, তোমার बমন দুঃসাহস! তुমি ফ্র্যাংককে খুন করেছ! দাঁড়াও। তোমাকে কঠোরত্ম শাশ্তি দেব, কুকুর নয় ब্র হিং্র বাঁদরটার হাতে সঁণে দেব তোমাকে। ওর নোভ হচ্ছে চোথের দিকে, তোমার बান্য দুটো উপড়ে খাবে।'

ড. রাজী ও সেলিম জাতহররের দিকে দৃষ্টि ফেরাল পারভেজ, • জাপনারা পাশের্র ক্রমে চুলে যান আপাতত। आমি খীচার দর্রজা খৃমে দিয়ে আসছি।'

বীভৎস হাসি হেসে সে আবার বলল, 'डয় নেই। घটনাটা आপনারাও প্রত্যক্巾 কব্রডে পাব্রবেন। দর্রজার পাল্মায় কাঁচ বসানো আছে। সেটা বের फরে দিলেই জাপনারা পাশের্গ ক্পম থেকে মহোৎসবটা দেখডে পাবেন। তবে বেরিয়ে যাবার
ভলিউম-৯

চেষৌা করবেন না, ব্যর্থ হবেন। যান, দেরি করবেন না।’
কুয়াশার দিকে অসহায় দৃষ্টি মেলে ড. রাজী ও সেলিম বেরিত্যে পাশের ক্রমের দিকে অগোল। দরজাটা ব\%্ধ করার জন্যে পারতেজ প্ছিন ফিরতেই কুয়াশা ঝড়ের বেগে রসে প্রচ একটা লাথি হাকাল পারভেজের হাঁটুতে। আক্রমণের প্রচততা ও आকস্মিতায় পারভ্জে দু"乡াঁট মুড়ে গিতয়ে মাথাটায় দরজার অুতো খেল। কিন্ত্র পরক্ষেই ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা কর্রল সে।,পারভেজের ডানহাতটা তখন কুয়াশার পায়ের কাছে।

কুয়াশা ডান পা দিয়ে. পিস্তলধরা হাতটারত লাথি মারল.। কিন্ত্র পারভেজ एँসিয়ার ছিল। সে সাঁ করে হাতটা সরিয়ে শুলি ছूঁরল পর পর দু'বার। কিন্ত্র ততক্ষণে সরে গিয়়েছে কুয়াশা। সूযোগ বুঝে সে পারভেজের চোয়ানে সজোরে ঘুসি চালাল। পারভেজ মুখ ঘোরাবার চেষ্টা করুতেই, घूসি লাগল, ভূక্পতে। কপাল কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল। পর পর দু’বার ঘूসি চালাঁ্ল কুয়াশা। পারভেজ ছিটকে পড়ল একটা थাচার উপর এবং সেখান থেকে গড়িয়ে মেঝেতে। আবার দু'রাউঙ
 आবার গুলি করন পারভেজ র্রঃ এদিক-ওদিক একবার তাকিত্যে খোলা দরজা দিত্যে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

কুয়াশাও খাঁচার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।
পরপর গুলির আওয়াজ ওনে ড. রাজী ও সেলিম আতহার কাঁপছিল। তারা যতটা সষ্টব দূরত্ধ রক্ষা করে. একটা কোণে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের আতæবিহ্রন চোখের সামনে দিয়ে পারভেজ বেরিয়ে গিয়ে অন্য রকটা দরজা দিয়ে ঢুকে গেন মুহূর্তের মধ্যে। একবার ফিরেও তাকাল না ওদের দিকে। দরজাটা বঞ্ধ হয়ে লেল সঙ্গে সক্ছে.। ওরা দু'জন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কুয়াশা ওদের घরে ছুকে প্রশ্ন করল, ‘কোনসিকে গেল?’
তাকে দেথে সেলিমের সংবিৎ ফিরে এসেছিল। সে বঙ্ধ দরজাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। দরজাটা খোলবার চেষ্ঠা করল না কুয়াশা। সে বলল, 'চলুন, আমরা ज্যन্যপথ দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। দেরি করলে আবার আমাদের উপর হামলা হতে পারে। এষনও সে লুকিয়ে আছে এই বাড়িটার মধ্ব্যু। সूযোগ পেলেই হামলা কর<ে। নেহ়ায়েত ওর রিভলভারে আর মাত্র একটা তুলি আছে বলে গা ঢাকা দিয়েছে ও। মে-কোন মুহূর্তে তুলি ভরে নিয়ে অসে হামলা চালাতে পারে।'

চলুন,' ড. রাজী কুয়াশার দিকে সকৃতজ্ब দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল।
উপরের বে র্রমটাতডে কুয়াশা ধরা পড়ে গিিয়েছিন সেখানে গিত্যে দাঁড়াল ওরা ; তার রিভলভারটা এখনও সেখানে পড়ে আছে। কুয়াশা রিভলভারটা তুলে পকেটে ঢোকাল।

থোলা দরজার দিকে এগিয়ে চলল ওরা। কাছেই ভারি পদশব্দ শোনা গেন। কে থেন দৌড়ে জসছছে। শব্দটা আসছছে খোলা দরজার দিক থেকেই। ড. রাজী ও

সেলিম ছিল কুয়াশার সামনে। সে লাফ দিয়ে ওদের দুজনের সামনে এগিয়ে গেল। দাঁড়ান, আার এক পা’ও অগোবেন না,' কুয়াশা মৃদু কণ্ঠে নির্দেশ দিল। থমকে माँড়ানেন ড. রাজী। সেनिমও দাঁড়িয়ে পড়ল।
‘ব্যাপার কি?’ প্রশ্ন করল সেলিম।
ব্যাপারটা তখুনি টের পাওয়া গেল। শব্দটা আরণ কাছে এগিয়ে এসেছিল। খোলা দরজার দিকে তাকিয়েছিন ওরা। দূপদাপ শব্দ করতে করতে যেন একটা বিরাট দৈত্য এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। নিঃশক্দে নয়, প্রচ গর্জন করে। পিলে চমকানো গর্জন। কুয়াশার হাতের রিভলভার উপেক্ষা করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দানবটা। এত দ্রুত এবং এত প্রচ শক্তিতে কুয়াশার উপর ঝौঁপিয়ে পড়ল শে, কুয়াশা ভারসাম্য রক্ষ করতে পারল না। সে চিচ হয়ে পড়ে গেল। বিশালকায় জস্ত্রৌ আর্র তার দিকে তাকাল না আতঙ-বিহ্হম ড. রাজो ও সেলিমের দিকে এগিয়ে গেল। সেলিমের গাসে একটা थাপ্রড় মেরে বুক বরাবর লাথি তুলল অতিকায় দানবটা। কুয়াশা তাকে সে সুযোগ দিল না। সে বিদ্যৎ গতিতে পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে পর পর তিনবার খলল কর্ল আক্রমণকারীর পিঠের ठिक মাझখানে।

## পाচ

যथাসষ্ভব ধ্থোজ-খবর নিয়ে ব্যর্থমনোরथ হয়ে প্রুহ্হল করিম ফিরে आসছিন ড. রাজীর বাসার দিকে চিষ্তিত মনে। গত দু’দিনের ঘটনাবলীতে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সে। ড. রাজী আার পারভেজ ও সেলিমের অন্তর্রানে সে তাদের অমক্গলের आশकায় গভীর উদ্নেগ অনৃভব করছিল।। চরম অসহায় মনে হচ্ছিল নিজেকে। তাছাড়া, কে জানে ওদের তিনজনের উপর যখন শক্রুর নজর পড়েছে তখন তার উপর ¢পপাদৃষ্টি বর্ষিত হওয়াও বিচ্তিত্র নয়, বরং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্ত্র সে তো পরের $\frac{\text { कথ । }}{}$ ঢার পরম শ্রদ্ধাভাজন ড. রাজী আর घনিষ্ঠ দুই বক্ধুর ভাগ্য সম্পর্কেও এখন তার উদ্নেগ প্রবল i

সকানে খবর পাওয়ার পর থেকেই তো থোঁ-খবরেরে ক্রুটি করেনি। বারটা বেজে গেছে, অথচ ওদের তিনজন সম্পর্কে এতট্রকু সদ্ধানও পাওয়া যায়নি। কে জানে, কোথায় নিয়ে গেছে ওদের সুপারম্যান, তাদের অদৃষ্টেই বা ইতিমধ্যে. কি घটেছে।

সামনেব্র দিক থেকে রকটা গাড়ি আসছিল। সব্রং পথ। ভ্তুহুল করিম নিজের গাড়ির গতি কমাল। সামনের’গাড়িটাঁ কাছ় আসতেই দুটো পরিচিত মুখ নজরে পড়ল তার $\Gamma$ শহীদ সাহেব आর মিস রোকেয়া। তৃতীয় ব্যক্তি তার অপরিচিত। ডাম করে দৃষ্টি মেলে দেখল, গাড়িতে 'ড. রাজী, পারভেজ্জ বা সেলিম নেই।

শহীদ :সম্ববত র্রহুল ब"রিমকে দেখভত পায়নি। কিন্ত্র রোকেয়া দের্থেছিল
 কোন থোজ দিতে পারবেন। সকাল্ল থেকেই উনি আব্মার খোজ করছেন।'

उতক্ষণে করিমের গাডড়িটা অত্ক্রম কররে বসে শহীদ। সে গাড়ি थামিয়ে পেছন দিকে ডাকাল। করিমও গাড়ি थামিয়েছিন। সে দ্রত গাড়ি থেকে নেল্মে রাশ্তা পার হয়ে শহীদের গাড়ির জানানালার পালে এসে বলল, ‘পেনেন, পেলেন কোন খবর ড. রাজীর?’

শহীদ মৃদু কণ্ঠে বলল, ‘ঠিক পেয়েছি, বলা যায় না। তবে আশা করছি, পেয়ে যাব। যেখানে ওকে পেতে পারি, মানে যেখানে ড. রাজীকে আটকে রাখার সস্ঠাবনা আছে আমরা যাচ্ছি সেখানেই।'
'কোথায় সে জায়গা?'
'বললে না-ও চিনতে পারেন। ইচ্ছে করনে आপনি আমাদের সঙ্গ নিতে পারেন।

করিম একমূহৃর্ত চিন্তা করে বলল, 'নিশ্চই যাব আমি। গাড়িটা ঘুরিয়ে নিই।'
গাড়িতে ফিরে গেল সে।
आধঘন্টা পরে গাড়ি থামাল শহীদ।
মি. সিম্পসন বললেন, ‘বোধহয় কাজীপুরের জগল, তাই না?’
'হ্যা, নামুন। মিস রাজী, আপনিও নামুন।’
মি. সিম্পসন ও রোকেয়া গাড়ি থেকে নামন। শহীদ চারদিকে তীক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করন। ব্রনুল করিমের গাড়ি ততক্ষণে অসে থেমেছে। সে নেমে শহীদের পাশে অসে দাঁড়াল।
'মি. সিম্পসন, করিiম সাহেব,' কুইক। দেখুন তো পথের পাশেই बোপঋাড়ের মধ্যে কোন গাড়ি দেখতে পান কিনা। আপনি মি. সিম্পসন, রাস্তার বা দিকে দেখুন ; করিম সাহেব, আপনি সামনের দিকে চলে যান। আমি এদিকে দেখছি। কুইক।’
‘‘হীদ সাহেব, আমি কি কোন কাজজে লাগতে পারি না?’ রোকেয়া ন্যুকষ্ঠে প্রশ্ন করল।
'অবশ্যই পারেন। आপনি.দেখুন ওইদিকে একটা জোডিয়াক দেখতে পান কিনা। মোট পাঁচ মিনিট সময়।

ছড়িরে পড়ল ওরা কয়েকজন।
মিনিট পাঁচককের মৃ্্য পথথর পাশের ব্রোপ-ঝাড় দেখা হয়ে গেল। রোকেয়া ফিরে এল সকলের আগে। সে উত্তেজিত হয়ে বলল, আছে অকটা জোডিয়াক। কলো রং-এর। কিন্ত্র ওটা মানে ঐ গাড়িতেই কি আব্বা••?'
'না। ওটা অन্য অকজনের গাড়ি। পরে জানতে পারবেন।'
মি. সিম্পসন় এসে হতাশ্র হढ़ে বললেন, 'না, কোন গাড়ি দেখতে পেলুম না জো।

 खোক্সওয়াগেন। গাড়িটা মনে হন।


 রিভলভারটা বের কর্রে হাত্রিন।

 অন্লে দূয থেরেই জभলের তিতরের পোড়োবাড়িটা দেथা यাত্ছিন।
 एরেেট অফिস नाকি?'

 বन्দি কর্রে রাখা হয়েছে:'
 কোন মারপ্যাচ্র ব্যাপার?’
 পাওয়াটা আবার দর্ভাগ্যের কারণও হতে পারে।'








 অবাক হয়ে লে তারা゙ দেখতে দেখতে এগিয়ে গেন । বেশি দৃত্রে নয়, কাছছই
 डिতরাচ बেশ অभকার। बতা-পাতা সরিয়ে শহীদ या দেখল ঢাতে অবাক হল ना

 জাবার ফির্রে এল সে। সেটা সোজা চনে গেছে পোড়়াবাড়িটার দিকে।

শझীদের মনে খটকা লেগেছে। কে বসিয়েছে এই ডিটোেেট্র সেটটা?

সুপারম্যান স্বয়ং; না কুয়াশা? কখনই বা বসানো হয়েছে ওটা? কে জানে, রাডে যখন সে आার কামাল এই পোড়োবাড়িতে আতিথ্য গ্র্গণ করেছিল তখন ওটা ওখানে ছিল কিনা। তখন यদিं কেউ প্পাজারটা টিপে দিত তাহনে তো সকলে একসজ্গে ধ্রংস হত।

একটা কথা মনে হওয়ায় আপন মনে হাসল শহীদ। সুপারম্যান বোকা বানাত় পার্রেনি তাক্কে। সুপারম্যান ধারণা করেছিল, তার আদ্ডাটl শহীদের চেনা रয়ে গেছে কাজেই সে আর এই আড্ডায় ফিরে আসবে না বলে শझীদের ধারণা জন্মাবে। ফনে শহীদ আর যেখানেই হোক তার সঙ্ধানে এই পোড়োবাড়িতে হানা দিতে आসবে না। সুতরাং এটাই হবে তার সবচেয়ে নিরাপদ ঘাঁঢি। কিন্ত্র সে সুপারম্যানের সাইকোলজিটা বুঝতে পেরেছিল, সুতরাং ড. রাজী ও তাঁর সহকারীদের অন্তর্ধানের ব্যাপারটা নিয়ে চিত্তা করতে গিয়েই তার মনে হয়েছিল যে, সুপার্যানই यদি ওদেরেকে চूंরি করে থাকে তাহলে তাদেরকে নিঃসন্দেহে ঐ পোড়োবাড়িতেই নিয়ে গেছে। তার ধারণা যে সত্যি, পথের পাশে জभলের মধ্যে
 এথনও বেঁচে আছে কিনা কে জানে। সুপারম্যান তাদেরকে নিপ্চিহ্ করে দেবার জন্যে যে শপথ নিয়েছে সে তো তা নিজ কানেই ঔনেছে।

কাঁটাতারের বেড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। পোড়োবাড়িটা থেকে কোন জন-প্রাণীর সাড়াं পাওয়া যাচ্ছে না।

নেড়াটার পাশ দিয়ে शীরে ধীরে এগিয়ে গেল সে। সমস্ত বেড়ার চারদিক ঘুরে ज্রল প্রবেশ-পথ বলতে কিছ্ম দেখডে পপল না। গতরাতে বেড়ার নিচ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল ও কুয়াশার সাথ্। কিন্ত্র সুপারম্যান তাদেরকে কিভাবে ছুকিয়েছিল বলতে পারে না $i$ কারণ জঋলের মধ্যে কিছূদূর এগোতেই কয়েকটা প্রচণ্যুসি মেরে শহীদকে অচৈতন্য করেছিল পেদ্রো নামের সেই দৈত্যটা। সষ্ভবত একই দশা হয়েছিল কামালেরও।

मि: সিস্পসন, রোকেয়া ও র্রুন্থল করিমকে যেখানে দাঁড় করিয়ে রেথেছিল সেখানে ফিরে গেল শহীদ।

কি হে, কোথায় ছিলে তুমি? এই আসছি বলে চলে গেলে, আর বিশ মিনিট হল কোন পাত্তাই নেই, ' শেষটায় ভাবলুম, হয়ত এবার তোমাকেই খুঁজতে বেরোত্ হবে।'

মৃদू হাসল শহীদ।
‘ব্যাপার কি?’
ডিটোনেটর সেটের কথা বলল শহীদ। শেষটায় যোগ দিল, আমি ঔ পেড়োবাড়িটার মধ্যে ছুক্ব, মি. সিস্পসন। आপনি ডিটোনেটর সেটটট পাহারা দেবেন। অমনও হতে পারে শ্রে, জঋলের মধ্যেই কেউ নুকিয়ে আছে। আমাদেরকে ছুকতে দেখনেই প্পাঞ্জার অন করে দিয়ে বাড়িটা ধ্ণংস করে দেবে। কাজটা অবশ্য

বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেও করা অসষ্বব নয়।'
তা বটে।
'মিস রাজী, आপনি মি. সিম্পসনের সাথে থাকুন।'
'না না, आমি আপনার সাথে থাকব। ছুকব. आমিও ঐ বাড়িটাতে।'
"ভয়ঙ্কর ঝুঁকি আছে যে।'
'তা হোক। আব্মাকে তবু যদি বাঁচাতে পারি...নিজে জান দিয়েও यদি আব্মাকে বাঁচাতে পারি,' আর্তস্বরে বলল রোকেয়া।

রোকেয়ার অনুভূত্তি শহীদের অন্তর স্পর্শ করন। সে বৃলনন, আচ্ছা, চলুন।’
‘আমিও যাব, শझীम সাহ্হব,' রুহ্হল করিম জানাল।
আসুন তাহলে।’
মি. সিম্পসনকে ডিটোনেটর সেটের কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে পোড়োবাড়ির দিকে এগিয়ে গেন শহীদ রোকেয়া আর র্তুহ্থল করিমকে সাথে. নিয়ে।

শহীদ শেষবারের মত সতর্ক করে দিল মি. সিম্পসনকে। তিনি মাদু হেসে বললেন, 'তूমি বড় বেশি সাবধানী হয়ে পড়েছ। ভুলে যাচ্ছ কেন, आর্মি পুলিস অফিসার?’

জঙ্গেের মধ্যে বলেই তো বিপদ। যে এটাকে এখানে রেখে গেছে সে যেকোন সময়ে ফিরে আসতে পারে। আর আপনি অসতক্ক হজ্ল যে কি পরিণাম হবে বুঝতেই পারছেন। হয়ত দূর থেকে দেখেই গুিি ছূঁ়ে বসবে। অপনি বরং রিভলভারটা হাতেই রেথে দিন ।
'নিশ্চয়ই। এবারে তোমরা এগোও।'
সকালে কাঁটাতারের বেড়ার নিচের যেখান দিয়ে শহীদরা বেরিয়ে অসেছিল সেখান দিয়েই ওরা পোড়োবাড়ির প্রাকণে ছুকন। প্রথমে শহীদ, তারপর রুহুল করিম ও সকলের শেষে রোকেয়া। সবাই ছুকে পড়তেই শহীদ নিচ্ম্বরে বলল, ‘দেরি করবেন না। আমাদের সকলকেই আগে দালানটার দেয়ালের পাশে দাঁড়াতে হহবে। প্রাঞ্গের মাঝখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করনে কারও নজরের পড়ার আাশক্কা আছে।'

द্রুন্থল করিম বলল, ঠিক, आমিও তাই ভাবছিলাম। কিন্ত্র ছুকবেন কোনদিক দিয়ে? এদিকটা বোধহয় পিছন দিক। দরজা তো একটাও নেই, অধু জানালা দেঋা যাচ্ছে।
'চলুন দেখি তো!'
দ্রুত হেંটে ওরা তিনজন দালানের দেয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। শহীদ, দ্তুহুল করিंম ও রোকেয়াকে ওকে অনুসরণ করতেে ইপ্গিত করল। নিঃশব্দে ওরা দৈয়ালের পাশ দিয়ে এগোতে লাগল।

ওডূম! ওড্মম! দু"বার প্রচ শব্দ ভ্রেসে এল ওদের কানে।
থেমে. গেল মিছিনটা। শবটা ওদের মনে হল পোড়োবাড়িটার ভিতর থেকেই

আসছে। আবার બুলির শব্দ কানে এল।
কান পেতে রইল ওরা। শহীদ দেখল রোকেয়ার মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেছে। বোধহয় সামান্য কাঁপছেও সে। তবে নার্ভাস হয়নি একেবারে।

অনেকক্ষণ আর কোন শব্দ শোনা গেল না।
'শহীদ आবার পা বাড়াল। রোকেয়া ও র্রুনুল অগোচ্ছিল। শহীদ ওদেরকে থামবার ইभ্গিত করল। মিনিট পাঁচ্কে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। जারপর আবার ডেসে এল আগ্নেয়ান্ত্রের গর্জন, পর পর তিনবার। আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেনল এক অমানুষিক আর্তনাদ। কে যেন আকাশ ফাটিয়ে মৃত্যু্ত্ত্রণায় চিৎকার কর়ছে।

শহীদ পিছন ফিরে দেখল, র্রুন্থল করিম ও রোকেয়া দু’জনই কাঁপছে থরথর করে। ওদের দৃষ্টি বিস্ফারিত। কারও মুখেই রক্তের লেশমাত্র নেই। রোকেয়া দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত নিশিত পতন থেকে এভাবেই সে নিজেকে রক্ষা করেছে।

শহীদ দু’পা পিছিয়ে অসে চাপা স্বরে বলল, "আপনারা এখানেই দাঁড়ান। আমি দেখছি।’
 জানে, আব্বার কি অবস্থা হয়েছে। উনি কি...?

রোকেয়াকে সান্ত্বনা দেবার সময় ছিল না তখন শহীদের হাতে। সে দ্রুভ বলन, আমি দেখছি। आপনি স্থির হোন।

জবাবে কর্রুণ দৃষ্টিতে শহীদের দিকে তাকাল রোকেয়া।
শহীদ মোড় ঘুরতেই তার কানে তেসে এল দুপদাপ শব্দ। কাছেই, সষ্ভবত পাশের ক্রমটাতিই কারা যেন সশব্দে ছাটছেে। রিভলভার বের করল শহীদ।

কার যেন কঠ্ঠস্বর শোনা গেল। পরিচিত কঠ্ঠ, কিন্ত্র কেমন যেন জড়ানো। ঠিক বুঝতে পারল না শझীদ, কথাটাও বোঝা গেন না।

দড়াম করে একটা শপ্দ হন। সষ্ভবত দরজা খুলে গেল। দেয়ালের সাতথে গা সেঁটে দাঁড়িয়ে রইল শহীদ। তার দৃষ্টিটা সামনের দিকে।
‘ওদিকে নয়, এদ়িকে। দেরি করবেন না। তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আবার আক্রমণ হতে পারে।'

আপ্ব্ত হল শহীদ। এতছ্কণ ধরে যে উত্তেজনা তার স্নায়ুকে বিপর্যস্ত করছিল তার অবসান ঘটল এক্মুহূর্তেই। পরমমহ্রুর্তেই কুয়াশাকক দেখা গেল তার দিকেই এগিয়ে আসছে। সে একা নয়, তার পিছনে ড. রাজী আর সেলিম আতহার। তিনজনের চেহারাই চরম বিপর্যত্ত। কাপড়-চোপড়, ময়না, চূ এলোমেলো। সেলিমের কপাল বেয়ে রক্ত ঝরছে। জামাটার এখানে-সেখানে রক্ত।

ওরা শহীদকে দেথে থমকে দাঁড়াল। কিত্ত , মুহুর্তের জন্যেই। কুয়াশা এগিয়ে এসে মৃদू হেসে বলল, ‘অসে গিয়েছ তাহলে, নির্ভুল হিসাব।'’
«দিও আসবার দরকার ছিল না। কিন্ত্র সে ভদ্রমহোদয় কোথায়?’
'পালিয়েছে। ধরতে পাব্রলাম না এবারও।'
'পালিয়েছে মানে? সে নিচয়ই ভিকারে জাছ।'
'थাকতেও পারে।'
সেনিম বনল, 'থাকত্ড পারে মানে, নিচয়’ই আছে, যাবে কোथায়? বেরোবে কোনদিক দিয়ে? আয়ার মনে হয় বাড়িটা ঘিরে खেলনেই, এমনকি আমরা নিজেরাও यদি বাড়িটার চার্রদিকে পাহারা দিই তাহলে বদমাশটাকে অবশাই ধরতে পারব।’

কুয়াশা বলল, 'কিন্তু 'এখানে দাঁড়ানো কোন অবস্থাতেই নিরাপদ নয়। সে यদি ইতিমধ্যেই পালিয়ে গিয়ে না থাকে তাহ্লে ভিতর থেকে শুলি করতে পারে আবার, हल।
'সেই ভাল।'
ড. রাজী এতক্ষণ কোন কथা বলেননি। সষ্টবত তাঁর বিড্রান্তির ভাবটা কাটেনি। তিনি শূন্য দुষ্ঠিতে শহীদের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। কয়েক পা রগগাবার পর ড. রাজ্জী কম্পিত কর্ঠে বললেন, 'শহীদ সাহেব, আমার মেয়ে রোকেয়া? সে ভাল আছে ডো?'
‘্যা, ভাল আছে এবং এখানেই আছে। আমার সাথেই এসেছে সে। এই তো, মোড়টা ঘুরনেই চোথে পড়বে।'

ড. রাজীর বিপর্যत্ত চেহারাতেও খুশির ঢেউ খেলে গেল। শিফ্র মত উল্মাসে তিনি প্রায় দৌড্রতে Өদ্দ করলেন।
'আব্বা!' রোকেয়ার কঠ্ঠ শোনা গেল। সে-ও দৌড়ে এসে ড. রাজীকে জাপটে ধরল। বাবার বুকে মাথা রাথল রোকেয়া।
'মা, মাগো, ভাল आছিস তুই?' পিঠে হাত় বুলিয়ে ড. রাজী বনলেন।
রোকেয়া মাথা তুন্গল। সজন চোখে বলল, 'ইশ, তোমার কি হাল করেছে!'
‘বেচেচে বে আমরা আসতে পেরেছি সেটাই’ আমাদের পরম সৌতাগ্গ, মা । আর তার সমস্তটা কৃতিত্ড হচ্ছে অকমাত্র ওঁর।' কুয়াশার দিকে অभ্গি নিিদ্দেশ করে গদগদ কণ্ঠে বল্ললেন ড. রাজী, 'বিধাতা যেন চরম লগ্নে ‘ককে পাঠিয়েছিলেন।’

রোকেয়া গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে কুয়াশার দিকে তাকাল। క্তুহু করিমও তাকাল কুয়াশার দিকে।

সে বললন, "আরে, এ যে আমাদের আানী সাহেব!’
সেনিম কপালেরর রক্ত মুছতে মুছতে বলল, আগে তো তাই জানতাম, কিন্ত্র কে জানত উনিই হ্ছেন কুয়াশা?'
‘ক্রয়াশা!’ সবিশ্ময়ে প্রশ্ন করল রোকেয়া; ‘উনি..উউনিই কুয়াশা?’

রোকেয়া কি যেন বলুতে চেয়েছিল। কিন্দ্র তার আগেই কুয়াশা মৃদ̆ কণ্ঠে বলल, 'কিন্ত্র ড. রাজী, आমি আবার শ্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমরা বিপদ এখনও

কাটিয়ে উঠডে পারিনি। আমাদের এখুনি এই জায়গাটা ত্যাগ করা উচিত।
মিনিট তিনেেকের মধ্যেই ওরা কাটটাতারের বেড়া অতিক্রম কর্রল।
প্রথমে কথা বলল র্রুহুল করিম।
‘পারভেজ কোথায়? তাকে যে দেখছিনে?’ শক্কিত শোনাল ছার কঠ্ঠ।
এ প্রশ্নের জবাব দিল সেলিম। সে চরম ঘৃণা মিশ্রিছ কন্ঠে বলল, ‘কে জানে সে শয়তানটা কোথায় পালাল।'
'পালাল মানে?' সবিম্ম<্যে প্রশ্ন করল র্তচুল করিম।
শহীদ হেসে বলল, 'সেই সাহেবই ঢো এই রহস্যের নায়ক।'
কথ্থাটা যেন মস্তিক্কে প্ৗৗছুল না র্রুহুল করিমের। সে বোকার মত তাকিয়ে রইল শহীদের দিকে।
 করে ‘বেড়াচ্ছে। হি ইজ দ্য সুপারম্যান।'
'বল কি, আব্বা!' কপাল্ল দু 'চোখ তুলল রোকেয়া।
'হ্যা, মা। ঐ দানরণগুলো তারই অবদান। কুয়াশা দুটোকেই শেষ করে দিয়েছেন।’’শ্রক্প কচ্ঠে বলনেন ড. রাজী।

उमिंকে ক্য়াশা ও শহীদের মধ্যে মূদू স্বরে কি যেন আলiপ হচ্ছিল। শহীদ

 থাকবেন। এ!िক্কে আসবেন না। পোড়োবাড়িটা বিস্ফোরিত হলে ইটের টুকরো ছিটকে. এসে কারও আহুত হওয়া বিচিত্র নয় । কুইক। আর ওনুন, বিস্ফোরণ শেশে মি. সিম্পসন্কে এখানেই থাকতে বলনতেন। বদমাশটা যাতে পালাতে না পারে তাঁকে তা দেখতে বলবেন। চল, কুয়াশা।'

एल।
‘কোথায় যাচ্ছেন্ আপনারা?’ সেলিম প্রশ্ন করল।
'চডড়ান্ত লড়াইয়ে।'
স়ড়্গ্-পথের দিকে অগিয়ে গেল কুয়াশা ও শহীদ। একট্ম পরেই ওদের কানে গেল বিস্ফোরণের প্রচণ শপ্গ।
 जল কলिম।

ককুয়াশা হেসে বললল, ‘কি রে, কোন থবর আছে?’
না। খর্ধু পিপড়ের কামড় খেয়ে হাত-পা জ্বান্া করছে। তোমার সেই দৈত্যদানব বা অন্য কেউ বেরোলও না, ছুকলe না। কিন্ত্র এত যে পিস্তলের শক্দ जनলাম, ব্যাপার কি?’
'बরंকদফা লড়াই হর্যে গেন।'
'সব্ थ্ম ত্া?'
'না, আসল বদমাশটাকে এখনও পাইনি।'
আর পাবে কি করে? বাড়িটা তো ধসেই গেছে। নিচয়ই চাপা পড়ে মারা গেছে।'

উঁ্হ, তা হবে না। ঢোর ডিটোনেটরটা বলতে গেলে ছিল অকটা খেলনা মাইন। বাড়িটার ভূ-গর্ভস্থ ঘরগুমোর তেমন কোন ক্ষি হয়েছে বলে মনে হয় না।' 'তাহলে?'
‘এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বেঁচে থাকনে এপথেই সে বেরুবে। এথন চूপ কর। একটা কথাও আর নয়। uू-শব্দটি ওনলেও ফিরে যাবে বদমাশটা। আয়, একট্র দূরে সরে দাঁড়াই আমরা।'

হাত দশেক দূরে গিত়ে দাঁড়াল ওরা।
বেলা পড়ে রসেছে। খিদে পেয়েছে ওদের তিনজনেরই। প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করার পর ঝোপটা নড়ে উঠম।

প্রডীষ্ষায় উন্মু হয়ে রইল ওরা তিনজন।
কিন্তু কেউ বেরোল না ঝোপের মধ্য থেকে।
নড়তেই লাগম বোপটা।
কুয়াশা, কনিম ও শহীদ এগিয়ে গেল বোপটার কাছে নিoশব্দে। প্রবনভাবে आন্দ্রালিত रচ্ছে ঝোপটা। মনে হচ্ছে, কে যেন বেরিয়ে আসার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

রকটা ডাল ভেঙে নিত্যে অতি সাবধানে বোপটার নিচেরে দিকের লতা-পাতা ফাঁক করল কুয়াশা। ঝোপের আক়ন্দোলন থেমে গেল্। মুহূর্ত্তের জন্যে নীল লোমশ जকটা প্রাণী কুয়াশার চোখে পড়ল।
'কি ব্যাপার?' শহীদ চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করল।
নীী এক়টা প্রাণী। সষ্ভবত নীল রাদর হবে ওটা। সুপারম্যানের আর এক অদ্রুত সৃষ্টি। পারভেজ বোধহয় পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্যেই ওটাকক পাঠিয়েছে।'

ত才হলে?'
চল, নেমে পড়া যাক। না, তোমরা থাক, आমি একাই নামব।'
'তা इয় ना,' শशीদ বলল। 'কলিম, তूমি থাক।'
"বেশ।'
बোপটা সরিয়ে নেমে গেল কুয়াশা ও শহীদ সুড়ঙ বেয়ে। নীল প্রাণীটাকে দেখা গেল না আর। উদ্যত আগ্নেয়াষ্র হাতে দু'জন সাবধানী পদক্ষেপে এগিয়ে চলল। একট্র এগিয়েই কুয়াশার বাं হাতের সক্পু পেন্সিল-টর্চটার আলোতে যা দেখতে পেল তাতে ভীষণভাবে চমকে উঠল্ল ওরা।

সহ্রু সুড়ৃ যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে এখন আর নিয়ন জালো জৃলছে না। পেন্সিল-টর্চটার ম্নান আলোয় দেখা গেল-নিস্পন্দ অকটা মানুষের দেহ পড়ে आছে চিত হয়ে। কে যেন খুলে নিয়েছে তার চোখ দূতো। সমস্ত ম্থখ রক্ত আর

আঁচড়ের চিহ্,, জামা-কাপড় ছেঁড়া। কি বীডৎস দেখাচ্ছে মৃতদেহটাকে!
রকটা গভীর নিঃপ্বাস खেন্ন কুয়াশা।
‘শেষপর্যন্ত নিজের সৃষ্ট ফ্যাংকেনস্টাইনেরে হাতেই মারা গেল সুপারম্যান!’ পীরে ধীরে বলল শহীদ।

একট্র দৃরে পড়ে আছে একটা রিভলভার। অদূরে পড়ে আছে দুটো বিশালকায় কুকুরের আর অকটা নীল বাঁদরের মৃতদেহ।
'কককুর দূটোর একটা আমার হীতে মারা গেছে,' কুয়াশা বলল।
শহীদ বলল, ‘বোধহয় ওળুনোকে নিয়ে পালাতি যাচ্ছিল পারভেজ। শেষপর্যন্ত ওরাই ঢাকে আক্রমণ করেছে। দুটোকে মেরেছে, নিজেও মারা পড়েছে ওদের राजে।"

ওরা খেয়াল করেনি। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন শহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।
‘উহ্!’ চিৎকার করে উঠল শহীদ।
কুয়াশা দ্রুত মুথ ফিরিয়ে শহীদের দিকে তাকাল। তার দিকে আল্নো ঘুরির্যেই দেখডে পেল, নীল বাঁদরটা শহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কুয়াশা বাঁদরটার পেটের উপর রিভলভার চেপে ধরল।

## ছয়

পরদিন বিকেলে ড. রাজীর ড্রইংপ্রমে ওরা সবাই জড় হয়েছিন। শহীদ, কামাল, ব্রহহ্ল করিম, সেলিম, রোকেয়া আর ড. রাজী সবাই উপস্থিত। আমন্ত্রণ করেছিল রোকেয়া। মি. সিম্পসনকেও দাওয়াত করা হ়়েছিন। কিন্ত্র ব্যস্ততাহেতু তিনি আসতে পারেননি।

গোড়ার দিকে হতাশ হয়েছিল রোকেয়া। শহীদ আর কামালকে সে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিল যেন কুয়াশাকে তারা অবশ্যই সাথে করে নিয়ে আসে। সেটা বে সस্টব নয় শহীদ ঢা বলেছিল। কিন্ত্র তারপরও সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিল রোকেয়া শহীদকে। ক্য়াশাকে অবশ্য শহীদও রোকেয়ার পক্ষ থেকে অনুরোধ করেছিল। কুয়াশা জবাবটl এড়িয়ে গেছে।

ज্রক প্রস্থ চা শেষ হয়ে গিশ়্েছিন।
সেলিম্ বंলল, 'জানিস, শহীদ, সंমস্ত ব্যাপারটা না এখনও আমার কাছে কেমন ঝ্নে অবিষ্ধাস্য ব্দপকথার মত মনে হচ্ছে।'

ড. রাজী বললেন, আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমাদের মধ্যেই যে অতর্দিন ষরে একজন সूপারম্যান আघ্মগোপন করে ছিল এবং সে যে একজন মানবতাবিরোধী শয়তান ছিন তা তো ধ্রণাও করতে পারিনি। তাছাড়া সে যে ইতিম্যে্যেই' জার্যেন্টও তৈরি করছে ঢা আমাদের কম্পনাতীত ছিন।'
'অথচ,' শহীদ সিগারেটে টান দিয়ে বলল। 'আপনাদেরই এই সষ্ঠাবনার্ কথা আগে ভাবা উচিত ছিল।’'

ড. রাজী ঢা স্বীকার করলেন।
সে/িম বলন, 'পারভেজ, শেষ পর্যন্ত আমাদের পারহভজ দ্য স্যাওসাম, মানে आমার ঘনিষ্টতম বক্ধু পারভেজ‥区 নিউ হি ওয়াজ এ ডেভিল? আচ্शা, বলতে পারিস, ওর অতীত কि?’
'কিছু কিছ্ জ্জেেছি আমি,’ বলল শহীদ।
'বমूন না,' আবদার জানাল রোকেয়া।
শহীদ সিগারেটে একটা দীর্घ টান দিয়ে বলম, ‘এই ঘটনার সূত্রপাত’ হয়েছিল জার্মানিতে দিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। হিটলারের নির্দেশে প্রকেসর ম্যান<্রেড শেলবুর্গ, যাকে মডার্ন জেনেটিকসের জনক বলা হয়, फিনি সুপারম্যান গড়ে ডোলার চেষ্টা চালাতে थাকেন। সফম্লও হন। किद्ध তিनि হিটনারের মত়লব জানতেন, তাই ল্যাকরেটরিতে সৃস্ট সুপারম্যান বেবিবক তিনি লুকিয়ে রাথেন। ড. লোকমান হাকিম ছিলেন ড়. শেলবুর্গের বিশ্বস্ত ছাত্র। তিনিও তথन পৃথকভাবে ইউজেনিকসের অর্থাৎ সুপারম্যান গড়ে তোলার গবেমণা করছিলেন। ড. শেলবুর্গের গবেষণার অবং চাঁর সাফ্্যের খবর তিনি রাখতেন। সুপারম্যান বেবির খবরও পেয়েছিলেন তিনি। যুদ্ধে জার্মানির পরাজয় বরাণর পর ড. ম্যানাক্ষেড শেলবুর্গ পালিয়ে যান জার্জেন্টিনায়। সুপারম্যান বেবিকে রে:খ যান অক গোয়ালার काছে।
"কয়েক বছর পর ড. লুকম্যান এইচ কিंম অর্থাৎ ড. লোকমান হাকিম সেই শিখকে খুজে বের করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেন শিক্ষার জন্যে। ইতিমধ্যে তিনি হাকিম মেডিক্যান রির্সাচ সেন্টার স্থাপন করেন এবং এখানে ইউজেনিকসের সষ্ষাব্যতা পরীক্ষা করতে থাকেন। অবশেবে তিনি সুপারম্যান বেবিকে নিয়ে আসেন। অবশ্য তখন্ন আর সে বেবি নয়, প্র্ণ যুবক। পারভেজ ইমাম নামটা তার 5. হাকিমই দিয়েছিন্নে। তাকে তার পরিচয়ও দিয়েছিলেন তিনি। ইতিমধ্যে आপনাদের ল্যাবরেটরিতে ইউজেনিকসের গব্যষণা সফল হল। অই সফলতারার মূলে ছিল পারভেজ অর্থাৎ সুপারম্যান স্বয়ং। প্রথমে সে ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নেয়নি। কিছूদিন পরেই সে বুঝল যে, ইচ্शানুয়ায়ী প্রাণী সৃষ্টির রহস্য অন্যের হাতে. পড়লে তার অকক সুপারম্যানত্ব ঘুচতে পারে, সুতরাং সে সাবধান হয়ে গেল। ইতিমধ্যে সে কাজীীপুরের জæলে একটা ্্যাবরেটরি গড়ে ত্ৰলে কয়েকটা অতিকায় অথচ বোবা ও মানবাকার প্রাণীর জন্ম দিল। अতিকায় কুকুর, বাদর ইত্যাদিরও জन्ম দিল সে।

ড. লোকমান হাকিম বোభহয় তার কু-মত়লটট আন্দাজ করেছিলেন। হয়ত সেই কারণে অথবা তিনি পারভেজের आসল পরিচয় জানতেন বলে তাঁকে হত্যা করল সে দর্ঘটনার অজুহাত দেখিয়ে। ড. রাজী সেলিম বা ত্রুহ্থল করিমকে স্সে ১eb

গ্রাহ্যের মধ্যে आনচ না। তবে ভবিষ্যতে অকে একে অদেরকেও হত্যা কব্নত পারভ্জে।＇কथা শেষ করের থামল শহীদ।

শিউরে উঠল রোকেয়া।
সে বলন，অথচ জাব্বা ওকে অত্যন্ত স্নেহ করডেন্ন। সেলিম ও করিম সাহেব তো পারেডজ বলতে অজ্ঞান ছিলেন।
＇শয়ডানের কাছে স্নেহের কোন দাম নেই，মিস রাজী，＇‘শহীদ－ব়লল।
র্রুহ্হল প্রশ্ন করল，＇তারপর？＇
ইতিমধ্যে বুয়েনস এয়ার্সে ইন্টারন্যাশনাল জেনেটিকস সম্মেনতে যোগ দিডে গিয়ে নিতান্ত আকন্মিকডাবেই ড．ম্যানর্রে শেলবুর্তের সাথ্থে কুয়াশার্র আলাপ হয়। তাঁর কাছে কুয়াশা সুপারম্যানের রহস্য সম্পর্কে জানতে পেরে পশ্মিম জার্মানি যায়। সেখান থেকে খোজ খবর নিয়ে ব্রিটটন হয়ে সে．ফিরে আসে দেশে। ড． নুক্য্যান बইচ কিমই সুপারম্যান বেবিকে নিয়ে গেছেন তা সে জার্মানিতে জা়তে পারে। ড．হাকিমই যে নুকম্যান এইচ কিম ণটা জানতে অবশ্য তাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। বাই দ্য ওয়ে，কুয়াশা ড．শেলবুর্গকে প্রতিশ্রুতি দিয়़্যেছিল যে， ইউজেনিকসের সম্ভাব্যতা সে নির্মূল করবে जবং সুপারম্যান বেঁচে খাকুলে তারও মোকাবেলা করবে।
‘দেশে ফিরে প্রথমে কুয়াশা এক আমেরিিকান সাইন্টিস্টের ছপ্মবেশে ড． রা ীীকে জিজ্ঞাসাবাদ করুতে থাকে।＇

ড．রাজ়ী অবাক হয়ে বনলেন，＂্যা，ঢাহলে কুয়াশাই আমার কাছে এসেছ্লেনেন！

永। এবং পরে এসেছিল ইনডেন্টর आলী সাহেবের ছ্যবেশে।
 করল।

হাসল শহীদ।
গ্যা，এর মাস খানেক আগেই ড．হাকি⿰亻⿱丶⿻工二灬 মারা যান। আমেরিকান ভ্র্রলোককে প্রথমে পারভেজ্জ সন্দেছ করেনি। কিন্ত্ কুয়াশা ত্রকদিন রাতে ঢ．রাজীর ছদ্মবেশে রিসার্চ সেন্টারে প্রবেশ করে এবং কয়েক জায়গায় রেডিও－ইান্সমিটার নাগিয়ে রেখে যায়। ফলে রিসার্চ সেন্টারের কথাবার্তা তারপর থেকে নিজের ঘরে বসেই জানতে পারত সে। ফখু তাই নয়，এই বাড়িও উপরের ক্রমগুলোডে রেড়িওইান্সমিটার মাগানো आছে，চ্মকবেন না। ひোঁজ निয়ে দেখুন। এবং স্তেট্লো কুয়াশাই লাগিত্যেছে। আর তার বদৌনতেই সে এখান থেকে ইউজেনিকসের ফর্মূলা সর্রিয়েছিল！！

এবারে অবশ্য কেউ অবাক হল না। কারণ ইতিমধ্যেই রোকেয়া তার द্রমে ব্রেডিওইান্সমিটারের্র অস্তিত্ব জাবিকার কর্রোছল।
＇ক্যাশাঁ রিসার্চ সেন্টারে অনেক থ্রেজাঝুঁজি করেও ইউজেনিকসের ফর্মূনার কয়াশা－२৭

সঞ্ধান পায়নি। যদি কারও কথায় কখনও এ সম্পকে কোন হদিস পাওয়া যায় সেং আসাতেই সে টান্সমিটার নাগিত়েছিল। পরের ঘটনাতুলো তো আপনাদের মোটমুটি জানাই আছে।＇

সেলিম বলল，＇তাহলে，যে রাতে আমি আর পারভেজ জানতে পারলাম যে ড． রাজী রিসার্চ সেন্টারে ঢুকে কিছ্ম্ষণ পরে বেরিয়ে অসেছিলেন সেই র্রাতেই ড． রাজীর ছদ্মবেশে কুয়াশা ছুকেছিল সেখানে। অথচ কুয়াশা মানে আলী সাহেবই আমাদের নৈশভোজের আমন্তণ করেছিলেন সে রাডে।
‘乡्या। এবং তখুনি হুঁিয়ার হয়ে যায় পারভেজ।＇
‘সেলিম，ব্যাপারটা íকি，বল তো？’ ড．রাজী জানতে চাইলেন।
সেলিম ঘটনাটা জানাল তাঁকে।
ড．রাজী＇বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন，＇ত়া ম্যটনাটা আমায় বলনি কেন？’
সেলিম বিব্রত হয়ে বলল，＇পারভেজই আমাকে নিষেষ করেছিল। ব＇নেছিন যে，ও গোপন়ে অনুসষ্ধান করবে। আমিও ওকে বিষ্ধাস করেেিলাম ।＇

রোক্েয়া বলল，‘সে যাক্ক। ঢারপর？’
＇তারপর কুয়াশা প্রদর্শিত পন্থাই বেছে নিল পারভেজ। সে নিজেও পরে ए রাজীর ছদ্মবেশে সেন্টারের ভিতরে ঢুকল। তার আগে অবশ্য সি．সি．টি心ি द্nূ এমন উগ্গ মাদক－দ্রব্য রেখে এসেছিল যাতে সিকিউরিটি গার্ড চেতনা হারিত্যে ফেনে। তারিক，খঁ তাকে দরজা খুলে দেয়। তাকে সে হত্যা করে ল্যাবরেটরিতে ঢোকে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইউজেনিকসের ফর্মূলাটা হত্তগত করা। তবে সে অকা যায়নি রিসার্চ সেন্টারে। তার সাথে ছিল তার অন্যতম সৃষ্টি এক ডোসাইল জায়েন্ট，সে অবশ্য ভিতরে ঢোকে পরে।＇কুয়াশাও সদলবনে সে রাতে রিসার্চ সেন্টারে গিয়েছিলি। সে－ও অবশ্য ভিতরে ছুকতেই গিয়েছিল সেখানে। यাই হোক， ড．রাজীর ছদ্মবেশে পারভেজ সেন্টারের ভিতরে ছুকল।．তার একট্ পরে ড．রাজী নিজেও য়িসার্চ সেন্টারের গেটে উপস্থিত হলেন। তাঁর উপর আক্রমণ চানাল পারड়েজের ডোসাইল জায়েন্ট।＇

শ্শেীদ অকট্র থেমে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ড．রাজীর উদ্দেশে বলল， ＂サপনি যখন অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিলেন তখন কুয়াশাই আপনাকক এখানে পৌছে দিয়েছিল।＇
＇তাই নাকি？ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যজনক ছিন，＇বললেন ড．রাজী। ＇আমি অনেক ভেবেছি，কিন্ত্র কিছ্ছই ঠাহত্ন করতে পারিনি।＇

ऊহল করিম প্রশ্ন কর্রল，শশহীদ সাহেব，ইউজেনিকসের ফর্মূলা এখল কার কাহছ আছ़ বলতে পারেন？’

यमि ক্রুয়াশা ইতিমধ্যেই ডা ধ্ণংস কর্রে না ফেলে তাহলে সেটা তার কাছেই আছে। তরে ভয় নেই। সে সুপারম্যানের জন্ম দেবে না। ए．শেলবুর্গের কাছে সে প্রज্রিতিবদ্ধ।＇


[^0]:    কয়াশা－২৫

