

## ভলিউম-৩৩ <br>  ৯৭, ৯৯, ১০২ রকিব হাসান



|  | बकालि <br> राधी पादनायाइ Cराननन <br> लना बकातनी <br>  <br> निध्नयाभिणा, ज़ा S000 |
| :---: | :---: |
| $3$ |  |
|  |  |
|  | समना: दिधारि कारिद अन्यापन |
|  |  जानामूस्धायान |
|  | उपाकす <br>  <br>  <br>  <br>  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ChW बतनानी <br>  <br> EMलाIFI, जारा 5000 <br>  <br>  <br> Gी, T1, $巴$, उस bro <br> mail:alochonabibhag@gmail.com |
|  | पक्याज পतिबেलक बधजीढि ध्रालन Q $8 / 8$ कास बमाणारान दाविन मदक |
|  |  |
| প্য়ষষ্টি টাকা | $611 \times 2 x$ <br> वर्दा प स <br> OU, 50 नाण्नादाधाद, DI 1300 <br> GIAाइल्ध, 05923-640029 <br> बसाभाज ब्रागन <br>  <br> दयादार्न: $05456-320200$ |
|  | Volume- 33 <br> TIN GOYENDA SERIES <br> By: Rakib Hassan |

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা-
আমি কিশোর পাশা বনছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম:
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালী। থাকি. চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর, আমেরিকান নিপ্রো; অপরজন আইরিশ আমেরিকান, রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জজ্জালের নীচে পুরন্নে এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি এবারএসো না, চলে এসো আমাদের দলে!

[^0]তিন গোয়েন্দার আরও বই：

$\leftrightarrow 4 /-$

↔／－



Col－
 © 6
ডি．লো．ভ．৪／১（ছিনতাই，তীষণ অ্রণ্গ $১$, ২）











93／－






















## শয়তানের থাবা

প্রঝম প্রকাশ : ১৯৯৬

'কাজটা কि?' জनতে চাইল র্রিন।
'সব কথা বলার সময় নেই,' গোয়েন্দা ডিকটর সাইমন বনলেন, 'কয়েক মিনিটের মঢ্যেই आমি একটা জরুরী কাজ্জ বেরোচ্ছি। তোমাদের কাজ হলো, জ্ৰিতত গিয়ে ন্যাক প্যারট নামে একটা জাহাজ্জের ওপর নজর রাখা। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে কিনা দেখা। জাহাহটার ব্যাপারে বিশেষ কিছ্ জানি না আমি, কেবন ধারণা করছি আমার কেসের সঙ্গে ওটার কোন সম্পক্ক আছে।'

হতাশ মনে হনো কিশোরকে। ভিকটর সাইমনের জরুরী তনব ণেয়ে ভেবেছিন কোন কেসটেস হবে। বলন, "অতি সহজ কাজ।'

হাসনেন সাইমন। 'কখন যে কঠিন হয়ে যাবে, টেরও পাবে না।
'কিছু দেখলে কি आপনাকে ফোন করব?'
না। সময় করে আমি তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব, তখন যা বনার বলবে।'

এই সময় ঘরে ঢুকন সাইমনের ভিয়েতনামী চাকর নিশান জাং কিম। বनন, 'স্যার, রাস্তার ওপাশে একটা নোক। আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখছে। একটা গাছের আড়ানে লুক্য়ে রয়েছে সে, কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি।'
'তাই নাকি?’ উঠে দাঁড়ান রবিন, ‘যাই, কथা বলে आসি ওর সঙ্গে। কেন চোখ রেখেছে জিজ্ঞেস করব।'
'না, না, যেয়ো না,' বাধা দিলেন সাইমন। 'মনে হচ্ছে আমার পিছে নেগেছে। তোমাদের পেছনেও লেগে থাকতত পারে, তবে যেহেতু কোন কেন নেই এখন তোমাদের হাতে, ধরে নেয়া যায় আমার てেছনেই নেগেছে। ওকে যে দেণে ফেনেছি এটা জানতে দিতে চাই না। সাবধান হয়় যাবে তাহলে।’

মাথা ঝাঁকিয়ে বসে পড়ল রবিন, তা ঠিক। আপনার কেসটা সম্পক্কে কি একটু ধারণা দেবেন আমাদের?’

জবাব না দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন সাইমন। ‘এখুনি বেরোনোর দরকার ছিন আমার। বিপদে ফ্েেলে দিল নোকটা!’
'পেছনের দরজা দিয়ে চনে যান।'
'ওদিকেও যদি আরেকজন বসে থাকে?'
'ছদ্মবেশ নেবেন নাকি?’
‘অত সহজ্জে ওদের ফাঁকি দেয়া যাবে বলে মনে হয় না,’ চিন্তিত ভभ্গিতে ফোনের দিকে এগোলেন তিনি, দেখি কি করা যায়...'

ডিরেষ্টেি দেথে নম্বর বের করলেন। রিসিভার তুলে ডায়ান করতে করতে বनলেন, 'মিস্টার গার্ডনারকে ফোন করহি।’
‘তিনি কে?’ জানতে চাইন কিশোর।
‘গ্যারেজ্রের মানিক। আমার গাড়ি খারাপ হনে তার্র গ্যারেজেই পাঠাই।'
‘গাড়ি খারাপ হয়েছে নাকি আপনার?’
'नाহ्।'
তাহনে গ্যারেজের মালিককে এখন কেন দরকার? অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। কিশোরও কোন জবাব দিতে পার্ না।

দশ মিনিটের মধ্যে বাইরের চত্রে এক্টা পিকআপ थামার শব্ম হলো। घরে ঢুকনেন মিস্টার গার্ডনার। মাঝবয়েসী ভদ্রলোক। মাथায় নরম কাপড়ের ক্যাপ, গায়ে ওভারঅন। বিশান বাঁকা নাক, ঘন ঝোপের মত ভুরু।
'গাড়ি মেরামত করতে ডাকিনি এবার, মিস্টার গার্ডনার।' বুঝিয়ে বলনেন সাই"মন, তার চেয়ে জরুরী অকটা কাজ করে দিতে হবে আপনাকে। আপনার ক্যাপ আর ওভারঅনটা আমাকে কিছ্হুঞ্মণের জন্যে ধার দিন। ছদ্মবেশ নেব, দৃর থেকে যাত চেনা না यায়।'

অবাক হনেন না মিস্টার গার্ডনার। সাইমনের বন্ধু তিনি, অনেক দিনের পরিচয়। এ রকম সাহাय্য आরও করেছেন। কিছুই জানতে চাইনেন না। ক্যাপ আর ওভারঅনটা খুলে দিনেন। দুজনে চনে গেলেন বেডরুমে। কয়েক মিনিট পর ফিরে রনেন।
'বাহ্, চমеকার,' প্রশংসা করুন কিশোর। দুজনকে এখন যমজ. ভাই বনে চানিয়ে দেয়া যার্।

এই সময় ঘরে দুকন आবার কিম। থমকে দাঁড়িয়ে এক্বার এঁর দিবে একবার ওंর দিকে তাকাতে নাগল।

হেজে বলনেন সাইমন, ‘অবাক হবার কিছ্হ নেই, কিম। গোলমানটা তুমিই পাক্য়েছ।
'आমি!' आরও অবাক কিম।
‘একটা নোক নজর রাখছে এ কথা তুমি এসে না বলনে এ সবের প্রয়োজন হত না। কিশোর আর রবিনের দিকে ফিরনেন ডিটেবটিভ, শোনো, মিস্টার গার্ডনারের পিকআপ নিয়ে आমি বেরিয়ে যাব। घন্টাখানেক পর आমার গাড়িটাতে করে তাৰে অয়ারপোটে ণৌছে দেবে। তিনি পিকআপ নিয়ে চনে যাবেন, তোমরা আমার গাড়ি বাড়িতে রেখে যাবে। প্মানটা বুঝতে てেরেছ?

মাথা কাত করন কিশোর।
'কিছু খাবেন?' জানত্রে চাইন কিম।
'नা,' সাইমন বলনেন, 'সময় নেই। খাবার রেডি রাখো। কিশোররা ফ্চিরে এলে ওদের দিতে হবে।'
 করে প্রচুর, সে জন্যে তাকে খাইঢ়ে আনন্দ পায় সে।
'মুসা গেছে বেসবল প্র্যাকটিস করতে,' হেসে বলন কিশোর, 'অতএব आख তাকে বাদ রাখতে হবে, কিম। আমাদের দুজনকে খাইয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাকে।'
'আজকের তানিকায় ইইদদর-ফিঁদ্রু নেই তো?’ শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস কর্ল র্রবিন। তাহনে ভাই আগেই বলে দিন...'

তাড়াতাড়ি হাত নাড়ন কিম, ননা না, ভয় নেই, ওসব না, খুব ভাল জিনিস आছে আজ।

নিচিন্ত হতে পারুল না রবিন, 'কি?’
দাঁত বের করে হাসন কিম, 'কান রাতে টেলিভিশনে খাবারের অনুষ্ঠানে দেখিয়েছে।

আপনি যে সব অনুষ্ঠান দেখেন তাতে তো দেখায় যত অখাদ্য-কুখাদ্য...’
জোরে জোরে হাত নাড়ন কিম "আরে বাবা, বনছি তো ভাল জিনিস।
 মজা, থৈত্ও তেমনি-ভাত, ডান, আনুর ভর্তা, বেতনের ভর্তা, ব্চুর ভর্তা, ইनिশ মাছ ভাজা-অবশ্যই आমেরিকান ইনিশ...
'থাক থাক, आর বনতে হবে না,' উজ্জ্ন হয়ে উঠেছে রবিনের মুখ। অবশ্যই আসব খেতে। দেখি, পারি তো মুসাকেও নিয়ে আসব। অমন সুযোগ মিস করেছে セননে হার্টফে্ন করেই মারা যাবে বেচারা।

नবাইকে セড-বাই জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন সাইমন।
জানানা দিয়ে সাবষানে উক্কি দিন দুই গোয়েন্দা।
পিকআপে চড়লেন নাইমন। তিনি গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ওরা দেখল রাস্তার ওপাশে এক্টা গাছের আড়াল থেকে একটা মাথা বেরিয়ে এসে কয়েক সেকেড্ড তাকিয়ে থেকে আবার সরে গেল। পিছু নেয়ার চেষ্টা করন ना।
'কাজ হয়েছে,' খুশি হয়ে বনन কিশোর, 'ফাঁকিতে পড়েছে নোক্টা।'
'গাঁ,' রবিন বनল। 'কিন্তু কতত্ষণ থাক্বে?'
'অনেকহ্ষণ। মনে হচ্ছে মিন্টার সাইমনকে বেরোতে না দেখলে যাবে না নে,' হেসে মিন্টার গার্ডনারের দিকে তাকাল কিচোর।

মিন্টার গার্ডনারও হাসনেন।
চা দিয়ে গেল কিম।
খখতে খখতে রবিন বন্ন, '্রাক প্যারট, নামটাই জানি কেমন!'
'কাল সকানে যাব বন্দরে, নজর রাখতে,' কিণোর বলন, 'যাকগে, সেটা
নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে, আপাতত রাস্তার ওপাশের নোকটাকে নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার।’

চা খেয়ে আবার জানালার বাছে এল রবিন। তাকিয়ে রইন গাছটার দিকে। মিনিট দশেক একভাবে তাক্য়ে থাকার পর বনন, 'কই, আর তো

মাथা বের रরে না! চনে গেন নাকি?’
'যাবে না,' কিশোর বলन। 'আছে গাছের ওপাশেই। গাড়ির শব্দ না পেনে তাকাবে না।

মিনিটের পর মিনিট কাটতে নাগন। এক ঘট্টা পর যেতে বলেছেন সাইমন। তাই বসে থাকতে হনো মিস্টার গার্ডনারসহ ওদের তিনজনকে।

একটু পর পর উঠে জানালার কাছে গিয়ে দেণে আসে। শেষে আর थাকতে না てেরে বনল, 'আমি যাচ্ছি, দেখে আসিগে ওকে।'

কিশোর বাধা দেয়ার আগেই ছুটে বেরিয়ে গেন সে।
জানাनার কাছে দাঁড়ান কিশোর।
গাছটার কাছে গিয়ে ওটার অন্যপাশ দেখে জানালার দিকে ফিরে হাত নেড়ে বোঝাল রবিন কেউ নেই। ফিরে जল।

ক্কিশোর বলন, ‘ওভাবে বেরোনো উচিত হয়নি তোমার...'
‘নোকটার চেহারা দেখতে চেয়েছিনাম। তা ছাড়া অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, ভাবলাম, মিন্টার সাইমনের পিছু নিতে পারবে না আর...

ठিক এই নময় রান্নাঘর থথকে শোনা গেল কিমের চিৎকার, ‘অ্যাই মিয়া, অ্যাই অ্যাই, তুমি এখানে কি করছ!

## দুই

রান্নাঘরে দৌড়ে গল দুই গোয়েন্দা। মিস্টার গার্ডনারও এনেন।
রবিন জিজ্ঞেন করন, 'কি হয়েছে, 'কিম?’
'আরে দেখো না, একটা নোক, রান্নাঘরের জানালা দিয়ে উকিি দিচ্ছিন। চিনি না। জিজ্ঞেস করনাম, কে, জবাব দিন না, घুরে দৌড় মারন। ওই যে, याচ्ছে।

একট্টা নোককে দৌড়ে রাস্তায় উঠে যেতে দেখল কিশোর। রবিনকে নিয়ে ছুটে বেরোন সে। লোকটাকে ধরার জন্যে ছুটন। কিন্তু ওরা কাছে यাওয়ার আগেই একটা গাড়িতে নাষ্চিয়ে উঠে চনে গেন নোকটা।

দ্জন ছিন ওরা,’ কিশোর বলল। ‘একজন বাড়ির ণেছন দিকে চোখ রেখেছিন, आরেকজন সামনের দিকে। পেছনের লোক্টা এরে উঁকি দিয়েছে রাম্নাঘরে।
'তাই তো দেখছি। কিন্তু কে ঢে?’
'আমারও সেই প্রপ্ন!'
ফিরে এসে ঘরে দুকন ওরা।
কিম বনन, ‘প্লিশকে যোন করা দরকার।’
'নাভ কি?’' কিশোর বনল। নেোকট্যা পানিয়েছে। পুলিশ এসে এখন আর


অক্টা ফোন করে দেবেন পুলিশরে।’ ঘড়ি দেখন সে। ‘অক ঘন্টা হয়ে গেছে। মিস্টার গার্ডনার，চলুন，आপনাকে পৌছে দিই।

চढना ।＇
মিস্টার গার্ডনারকে পৌছে দিয়ে，সাইমনের গাড়িটা তাঁর বাড়িতে রেখে নিরাপদেই ইয়ার্ডে ফিরে ঢেন দুই গোয়েন্দা，আর কোন অঘটন ঘটল না। বিকেনটা কাটাল ওরা মুসার স⿰্乛⿱二小，ওর বেসবন প্র্যাকটিস দেখে।

পরদিন সকানে বন্দরে রওনা হলো কিশোর আর রবিন। খখলা ফেলে মুসা আসত পারন না，কিংবা বनা যায় এন না，কারণ তদন্ত করতে গিয়ে এখনও এমন কোন জরুরী ব্যাপার ঘটেনি যাতে তার সাহায্য লাগতে পারে।

সকান বেনা বন্দরে এখন ব্যস্ত সবাই।
জাহাজটা খ্রে বের করতে দেরি হলো না। হাত তুনে দেখান রবিন， ＇ওই যে，ম্যাক প্যারট।

ঠেনাগাড়িতে বাঝ্স বোঝাই করে জাহাজটায় তোনার জন্যে সিডড়ির দিকে নিয়ে यাচ্ছে ক্যেক্জন কুলি। ক্রেনের সাহাযে ভারী মাল তোলা হচ্ছে।
＇জাহাজে না উঠনে কিছু জানতে পারব না，＇রবিন বলেন।
কथা বনन না কিশোর। তার সক্পে যেতে ইশারা করন। হাতে মানের তালিকা নিয়ে সিড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে এক নাবিক，জাহাজের ফার্স্ট মেট，তার কাছে এসে দাড়ান। রবিনকে দেখিত় বনল，‘ও आমার বন্ধু। জাহাজ দেখার খুব আগ্রহ আমাদের। কয়েক মিনিটের জন্যে কি ওঠার অনুরুি দেবেন ক্যাপ্টেন？＇

প্রथমে অবাকক হলো নোকটা। তারপর জানন্ত দৃট্টিত তাকান ওদের দিকে। आঙ্রুন নেড়ে ধমকে উঠন，＇যাও，ভাগো！＇

কিশোর आর রবিন দুজনেই নক্ কর্，ঢোকটার আঙুনে বিশান এক আঙটি，তাত বিচিত্র একটা চিহ্ন আঁকা।

আহ्হা，রাগ করছেন কেন？আমরা তো யধু．．．＇
＇यাবে，নাকি घাড়ে হাত দেব？＇
বোঝা গেন，সামান্যত্ম ভদ্রতার ধারও ধারে না এই নোক। এর কাছে কোন আবদার খাটবে না। রবিনকে নিয়ে সরে এল কিশোর।

ফুঁजে উঠন রবিন，＇আাস্ত অকটা ছোটলোক！＇
আর্তে বনো। টনতে পেলে জাহজে ওঠার আশা অকেবারে খত্ম হয়ে यাবে।＇
＇এখनও आশা করো নাকি তুমি！＇
‘উপায় তো অকটা বের করতেই হবে।’
দৃরে দাঁড়িয়ে জাহাজটার ওপর নজর রাখল ওরা। সুযোগের অপেক্ষায় রইল। এসে গেন সুযোগ। ঠেনাগাড়িতে করে মান নিয়ে গিয়ে জাহাজের ধারে জেটিতে স্তৃপ করে ফেনা হয়েছে। কুলি যা नাগান্নে হয়েছে তাতে क্नाচ্ছে না। আরও नाগবে－সিড়ির গোড়ায় দাঁড়ানো ফার্ট মেটকে জানান ডে＜ে দাড়ানো অन্য এক নাবিক।

কুলি नাগবে, শোনামাত্র অগিয়ে গেন দুই গোয়েন্দা।
দেথ্খে গর্জে উঠল ফার্ট্ট মেট, 'আবার এসেছ!'
'কুলি নাগবে বনলেন না?' নিরীহ অরে বনন কিশোর, 'আমরা কাজ করতে চাই।

ভান করে ওদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখন নোকটা। গায়ে জোর आছে কিনা, মান তুনত্ পারবে কিনা বোঝার চেষ্ঠা করল। মাথা बাঁকিয়ে বলन, ‘বেশ, করতে পারো। টাকা কিন্তু বেশি পাবে না, आগেই বনে দিচ্ছি।'
'কত পাব?'
খুব কম করে বলল নোকটা। অই টাকায় কোন কুলিই কাজ করবে না। কিন্তু রাজি হয়ে গেন কিশোর। সে তো আর টাকার জন্যে কাজ করতে চাইছে না, কোন এক্টা ছুতোয় জাহাজ়ে উঠতে চায় কেবন।

কাজটা কঠিন। নেগে রইন ওরা। তদন্তের কোন অগ্রগতি হচ্ছে না, সারাক্ষণ ওদের পেছনে নেগে আছে নোকটা। অকটা মৃহর্তির জন্যে অন্য কোন দিকে সরতে দিচ্ছে না। এ ভাবে কিছू করতে পারবে বলে মনে হয় না, তবু হান ছাড়ল না ওরা।

দুপরের পর একটা sারি মান বহন করতে গিয়ে পা হড়কান রবিনের।
 মেট। কড়া গলায় ধ্মক দিয়ে বনन, 'অ্যাই, কি হচ্ছে কি! গায়ে জোর নেই...

কিশোর বনन, 'পায়ের নিচে একটা দড়ি পড়ন ওর, তাই...'
‘দড়ি তো পড়বেই! দেখে হাঁটতে পারো না!’
'
কোন কৈফিয়ত Єনতে চাই না! এ সব অকেজো কুনির দরকার নেই আমাদের। কটা বাব্জ তুনেছ? টাকা নিয়ে বিদেয় হও।

ভুল হয়ে গেছে, আর হবে না, বনে অনেক অনুরাধ কর়ল দ্জনে। কোন ক্থাই বানে তুনল না নোকটা। ওদের পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে জাহাজ থেবে নামিয়ে দিন।

দৃরে পিয়ে घাম মুছতে মুছতে রবিন বনন, ‘অত কষ করে কোন নাভই रলো না। সব পপ করুनাম।
'আর কিছ্হুণ থাক্লেও লাভ হত না। জান্তে পারতাম না কিছ্৷। শকুনের নজর রেখেছে ব্যাটারা!’
'কি করবে?'
'কি আর করব। মনে হয় না কিছ্র দেখতে পাব, ত্বু थাকি आরও কিচ্মুষ্ণ। তারপর বাড়ি ফিরে যাব।’

সঙ্ধ্যায় ওঅর্কभপপে বসে কি করে জাহার্জ ওঠা যায় এ নিয়ে আনোচনা করঢছছ ওরা, এই সময় এন মুনা। সব ধনে হানতে নাগন। শেষমেষ তাহনে কুলিগিরি করে এলে।
'তাতেও यদি কোন ফায়দা হত!’ রাগ করে বলন রবিন। 'বেকার খাটা थাটनाম!

রাতের খাওয়ার आগ পর্যন্ত आলোচনা চানিয়ে গেন ওরা।
রবিন বनন, 'আচ্ছা, রক কাজ তো করতে পারি। নাবিকের ছদ্মবেশ निয়ে জাহাজে উঠে পড়ি না কেন?’
'তা ওঠা যায়,' মাথা দোনাল কিপোর, 'রাতের বেনা, অন্ধকারে। তবে তার পরেও বিপদের স্ভাবনা থাকবে যথেষ্ট। ম্মাক প্যারটের সব নাবিককেই নিচ্য়় চেনে ফার্ট মেট।
'ষঁৰকি নিতেই হবে, আর কি উপায়!'
তা বটে। রাতের খাওয়া সেরে নাবিকের ছদাবেশে আবার বন্দরে রওনা रলো তিন গোয়েন্দা। জেটিতে আগের खায়গায় দেখতে てপল না জাহাজটাকে। একজন নাবিককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, সষ্ধ্যার পর পরই জেটি ছেড়ে চনে গেছে ওটা। ওদের পরনে নাবিকের ণোশাক দেখে জিজ্ভেস ক্রুন, 'র্যাক প্যারটের খোজ করহ কেন?’ চাকরি দরকার? নাওনি, ভান করেছ। জघনা সব নোক ওটার। কারও সঙ্গে ভান করে কথা বনে না, ব্যবহারও খুব খারাপ। সকানে এসো, নতুন এক্টা জাহাজ আসবে-সী কিং, চেট্যা করনে ওতে কাজ পেয়ে যাবে।

নোকটাকে ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ি ফিরে চনন তিন গোয়েন্দা।
 করতে পারলাম না। মিস্টার সাইমন খামোকাই দায়িত্ দিয়েছেন এবার आমাদেরকে।

## তিন

বাড়ি ফির্রেে কিশোরকে দেণে মেরিচাচী জানালেন, মিস্টার সাইমন ফোন করেছিনেন। তোবে চাইলেন। বলনাম, বেরিয়েছিন। ফোন নম্বর চাইনাম। তিনি বললেন, তিনিই যোগাযোগ করবেন। এবটা বইয়ের নাম দিয়ে বললেন ওটা তোদেরকে থুঁজে বের করতে। পাওয়া নাকি মুশকিন হবে, কারু বহুদিন আগেই ওটার প্রথ্ম সংপ্ররণ শেষ হয়ে গেছে। আর ছাপা হয়নি।
'কি বই?' थूব আগ্রহের সজ্গে জানতে চাইন রবিন।
এক টুকরো বাগজ বের করে দিলেন। তাতে বই আর নেখকের নাম नিযেরের্খেছেন।

বইটার নাম Essays in Criminology, আর নেখকের নাম Weaver.

কিশোর জিজ্ঞেস করুন, 'মিস্টার সাইমন আবার কবে ফোন করবেন, বলেছেন কিছ্হ?
‘বলনেন দু-চার দিনের মধ্যেই।’
রাত বেশি হয়নি। এত তাড়াতাড়ি Єতেও যার্বে না, তাই আবার বেরিয়ে পড়ন তিন গোয়েন্দা। রকি বীচের পুরানো বইয়ের দোকানণেলোতে বইটা খুঁ্জত। কিন্তু পাওয়া গেল না। অবশ্য তাতে নিরাশ হলো না ওরা, মিস্টার সাইমন বলেই দিয়েছেন পাওয়া কঠিন হাবে।
'কান নস অ্যাঞ্জেলেসে যাব,' রবিন বনन। 'কি বনো, কিশোর?’
'তা যাওয়া यায়।'
মুনা বনन, ‘বই খুজতে? আমি যেতে পারব না। আমার কাজ আছে।’
হেসে ঢফলन রবিন। কাজ না থাকলেও. যেতে রাজি হতে চাইত না মুসা। বইয়ের বাপারে ওর আগ্রহ নেই। আর পুরানো বইয়ের দোকানে বই ঘাটাটা তার জন্যে যেমন রোমাঞ্টকল, মুসার জন্যে ততটাই বিরক্রিকর।

সুতরাং পরদিন সকানে তাকে বাদ দিয়েই নস অ্যাঞ্জেলেন রওনা হতে হনো কিশোর আর রবিনকে।

অনেক খোঁাঁখঁজির পর চোরাগলির মধ্যে অক্টা দোকানে বইটা পাওয়া গেন। দামদর করخু কিশোর, এই সময় একটা শো-কেসের সামনে থমকে দাঁড়াল রবিন। এক্টা বইয়ের দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় হয়ে নেন তার। র্িঁয়ে এরে কিশোরের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল সেখানে। বইটা দেখিয়ে বनল, ‘দেখো, প্রजীকটা চিনরত বপরেছ? ফার্স মেটের आংটিতে দেখ্খেিনাম!’

বইढ়ের কভারে ছাপ দেয়া নাল রঙের চিহ্নটার দিকে তাক্কিয়ে রইন কিশোর। চিনতে সে-ও পেরেছে। ঠিকই বটৈনেছে রবিন, ফার্ট মেটের আঙটিতে এই ছাপই ছিন।

নামটা অদ্ুু: Empire of the Twisted Claw.
দোকানের মালিক জানতে চাইন, "ইনটারেন্টিং কিছ্ম পের্যেছ?'
বইটা দেখির়ে জিজ্জেস করন রবিন, 'দাম কত ?’
নাকের ওপর ঠিকমত চশমা বসাল ঢোকানি, আনমনে মাথা নেড়ে বনन, আসन দাম জানতে হলে খুলে দেখতে হবে। ত্বে ওই র্যাকের কোন বইয়ের দামই হাজার ডলারের নিচে নয়। বেবিও আছে।’

হাঁ হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। বলে কি! একটট বইয়ের দাম এত! হতাশ হলো খুব। ওই বই কেনার সামর্থ্য তাদের হবে না।

ওদের বিমর্ষ চেহারা দেখে যেন মায়া হলো দোকানির। মুচকি হেনে বनন, দেখতে দিতে পারি, তবে পাতা ছিড়়ত পারবে না।
'বিশাস করতে পারল না ওরা। সত্যি বनছছ দোকানি?
চাবি দিয়ে তালা খুলে বইটা বের করে রবিনের হাতে ধরিয়ে দিন দোকানি। বनল, 'যাও, যতজ্ষণ ইफ্ছে দেখো।'

কাছেই অকটা রীডিং টেবিন। বইটা নিয়ে এসে তাতে বসন রবিন। উত্রেজনায় হাত কাপছছ তার।

পাশে বসে কিনোরও দেখার জন্যে গনা বাড়ান।

কপিরাইট কবের, সেটা দেখেই বোঝা সেন বইটা ছাপা হয়েছে ১৭৮৬ সাनে।

পাতার পর পাতা উল্টে চনन রবিন। বেরিয়ে आসতে নাগন এক রোমাঞ্ধকর কাহিনী। ১৮০০ সালের গোড়ার দিকের ক্যারটন নামে এক ভয়ানক জনদস্যুর গ৷্ট। তার জাহাজ্Rের নাম ছিন র্যাক প্যারট। आটनাन्টिक মহাসাগরে চলাচনকারী বািিজ্য-তরীতনোন্র কাছে সে ছিন সাক্ষাৎ শয়তান, মৃর্তিমান আতঙ্ক।
'তারমানে,' উত্তেজনায় গলা কাপছছ রবিনের, ‘মরা যে জাহাজে তদন্ত করতে গেছি, ওটার নাম র্যাক প্যারট রেখেছে যে, সে ক্যারটনের কথা बानन!'
‘সে-রকমই নাগছে,' একমত হলো কিশোর।
আবার পড়তে খরু করন রবিন।
জানা গেন, ক্যারিবিয়ান সাগরের কোনখানে একটা দীপ আবিষার করেছিন ক্যারটন। ওটারক তার হেডকোয়ার্টার করেছিন। নিজস্ব একটা রাজ্য গড়ে তুনেছিন ওখানে, নাম দিয়েছিন র্রস্পায়ার অভ দা ইুইস্টেড ক, अर्थाৎ বাকান্নো বা বিকৃত দাঁড়ার রাজত্র।
'বাপরে!' পড়তে পড়তে বনन রবিন, "উচ্চাকাক্ষা ছিন বটে নোকটার!’
'এই যে দেখো, এখাচে কি নিখেছে,' একটা লাইনে আঙ্লু রেথে বলন কিশোর। দ্টীপে যে কজন আদিবানী ছিন, সবাইকে জোর করে দলে দুক্তে বাধ্য করেছে ক্যারটন। নুট করা জাহাজ থেকে ধরে আনা নাবিক আর বণিকদেরও গোনাম বানিয়েছে ।
 ডাকাতদন গঠন করেছিন ক্যারটন। তাদের দেহবর্মের বুকে জাকা থাক্ত नान প্রতীক-কাক্ড়ার দাঁডার মত বাকা দাঁড়া, বেটা ছাপা আছে বইটার মলাটে। अবিকন অকই धिনিস आাকা দেچেছে বর্তমান র্যাক প্যারটের ফাস্ট মেটের আঙঢিতে।

বইয়ের শেষ দিকে বেশ কিছ্হ পাতার নেখা সাগরের নোনা পানি নেগে নঁ হয়ে গেছে। পড়া যায় না। ল্যাবরেটরিতে নিয়ে না শিয়ে ওजব নেখার মর্ম উদ্ধার করা যাবে না।

জোরে রকটা নিঃব্বাস ফেনে কিশোর বনল, ‘কপাল খারাপ আমাদের! ক্যারটলের হেডকোয়ার্টার কোন দ্ীীটায় করা হয়েছিন, জানতে পার্লাম ना।
'বইটা নিয়ে চ্যডে পারলে কাজ হত!' তকনো গনায় বলन রবিন।
‘অত আাশা করে লাড নেই! আমদের পড়তে যে দিয়েছে দোকানি, এটাই তার অনেক বেশি ভদ্রতা। বাইরে নিতে দেবে না। আর বলাটাও আমাদের ঠিক হবে না।

নিরাশ হয়ে বইটা নিয়ে সিয়ে দোকানিকে ফেরত দিল রবিন।
যে বইটা কিনেছে তার দাম মিত্টিয়ে দিল কিশোর। দোকানিকে অনেক

## শয়তানের্র থাবা

ধন্যবাদ দিয়ে দোক্小ান থেকে বেরিয়ে এল দুজনে।
ফেরার পথে বাসে জলদস্যুর বইটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগন ওরা।
রবিন বনन, 'ইস্, ওই বই যদি আর কোথাও পেতাম আরেকটা!'
'কই আর পাবে,' কিশোর বলন। 'অত সহজ্জে পাওয়া গেলে কি আর অত দাম চাইত দোকানি? খনলে না বলন, তার জানামতে এ বই আর কারও কাছে নেই।
'নেই ব্থাটা আমি মানতে পারছি না।’
‘থাকলেই বা কি? খুজে বের করবে কি করে?’
জবাব দিতে পারন না রবিন।

## চার

বাস স্ট্যাড থেকে এবটা সান্ধ্য পত্রিকা কিনেছে কিশোর। পড়তত পড়তু পিঠ খাড়া হর়ে গেন একসময়। অম্মুট একটা শব্দ করে উঠন।
'কি?’ জানত্ত চাইন রবিন।
‘দেখো,' নিউজটা দেখান কিশোর, 'ব্যাক প্যারটটর ক্থা নিখেছে! ইজ্জিনে গোনমান হওয়ায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।'

রবিনও উত্তেজিত হয়ে উঠন, তারমানে তদন্ত করার আরেকটা সুযোগ দিল आমদের!
‘রবং শেষ সুযোগ!’
'কখন যেতে চাও?"
'আজ রাতেই।'
ইয়ার্ডে পৌছে মুসাকে ফোন করন কিশোর। বলন, জকুরী খবর আছে, তাড়াতাড়ি যেন চনে আসে।

মুসা আসার পর সমস্ত খবর তাকে জানানো হলো। রাতের খাওয়ার পর নাবিকের ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়ন তিনজনে।

ডকে অসে ্রাক প্যারটকে খুজজ বের করতে অসসবিধ্ে হনো না।
সিড়ি নামানো আছে। কোন রকম দ্বিধা না করে উঠে পড়ন ওরা।
ডেকে পাহারা দিচ্ছে একজন নাবিক। এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করন, 'তোমরা কারা?'
'নাবিক,' জবাব দিল কিশোর।
'সে তো দেঈতেই পাচ্ছি। এই জাহাজের নোক নও তোমরা। কি চাই?
'চাকরি...খनলাম র্মাক প্যারটে নোক নেয়া হবে...'
'কই, আমি তো কিছু খনিনি?’
‘আমরা ఆনেছি, নাহনে কি আর উঠতাম? কার কাছে যেতে হবে, ভাই,

## বলুন তো?’

এক মুহৃর্ড দিষা করনন গার্ড। কিশোর্রের নরম ব্যবহার তাবে বেকায়দায় ফ্জে দিয়েছে, কঠোর হতে পারন না। গান চুনকান। তারপর কেবিনের দিকে নির্দেশ করে বলন, 'ফার্স্ট মেটের কাশ্ছ যাওi'
'অनেক ধন্যবাদ आপনাকে,' বনে দूই সহকারীর দিকে ফি্রন কিশোর, 'রসো। এটাতে চাকরি না পেলে বিপদে পড়ে যাব।'

তাডাতাড়ি গার্ডের কাছ থেকে সরে অল ওরা।
কেবিনের ছায়ায় রসে ফিসফিস করে বনন কিশোর, বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। সন্দেহ হতে পারে ওর, ফার্স্ট মেটকে জিজ্ঞেস করতে যেতে পারে। তার আগেই কাজ সারতে হবে আমাদের।'
'কি করবে এখন?’ জানতে চাইল মুসা।
"কার্গো হোম্ডে ছুকব। কি মান বহন করছে জাহাজটা, জানতত চাই।'
দিনের বেनা জাহাজ্জে কুলির কাজ করেছে, কাগ্গে হোল্ড কোনটা, কোথায় মান রাখা হয় ভানমতই জানা আছে কিশোর আর রবিনের। অন্ধকারেও पুকে পড়তে পারবে সেখানে। মুনার অসুবিধে হবে। তাই মই বেয়ে নামার সময় ক্রিশোর রইল আগে, মুসা মাঝখানে, আর সব শেষে রবিন।

কার্গো হোল্ডে पুকে টt জানল কিশোর। কাঠের বাब্সে বোঝাই। একটার ওপর আরেকট্ট সাজ্য়ে রাখা হয়েছে বাব্সণ্ৰো।

খুরজ খুঁজ্র একটা শাবন বের করল সে। চাড় দিয়ে খুলন এক্টা বাক্সের ডানা । বৈদুুতিক তারের কয়েনে ভরা।

আরও কয়েকটা বাব্স খুুে দেখন ওরা। বৈদ্যুতিক সরজ্জাম, চামड়ার তৈরি জিনিসপত্র থেকে খরু করে মোটর গাড়ির যন্তপাতি অনেক কিচুই আছে। বেশির ভাগ বাক্সের গায়ে আইসন্যাডের ঠিকানা নেখা, তারমানে আইসন্যান্ডে রপ্তানি করা হচ্ছে ওওুনো।
'সন্দেহজনক তো কিছু নেই এখানে,' কিশোর বনन।
‘নিচয় কোন অবৈধ বাজের কভার-আপ এতুনো,’ রবিন বনল। ‘এমন জিনিস ঢেখেছে যাতে পুলিশের সন্দেহ না হয়। ভেতরে তেতরে কুমতলব আছে ওদের।

থোজা চানিয়ে গেল ওরা।
এক্টা ধাতব দরজার ওপর মুনার টর্চের আলো পড়ন। তার ওপাশে কি আছে দেখতে গেল।

পাে এসে দাঁড়ান রবিন, 'কি আছে?’
কিশোর বনন, 'চলো, দেখি।'
হড়কো সরিয়ে পান্না খুলে ভেতরে আলো ফেলন মুসা। দেখল, ছোট আরেকটা ঘর, স্টোর রুম। बই ঘরটাতেও অনেক কাঠের বাক্স।

বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে नाগন মুসা।
ভেতরে দুকন কিশোর আর রবিন।
একটা বাক্সের গায়ে আনো ফেনেই শিস দিয়ে উঠল কিশোর,

## ＇বিস্ফোরক！’

ভেতরে কি জিনিস আছে দেখার জন্যে রবিনকে শাবন আনতে বনল সে।

কিन্তু आনা আর হলো না। বাইরে উত্তেজিত কথাবার্তা শোনা গেন। নিচ্য কিশোরদের ফিরতে দেরি দেখে সন্দেহ হয়েছিন গার্ডের，ফার্ট্ট মেটের সজ্গে দেখা করতে গিয়েছিন। ওখানে ওদের না বেয়ে দল বেঁধে খুঁজে বেরিয়েছে।

কার্গো হোল্ডের বাইরে এসে দাঁড়াল দুজন। ভেতরে ঢোকা নিয়ে তর্ক করছে।

টর নিভিয়ে দিয়ে শাবন তুলে নিল মুসা। অত সহজে ধরা দেবে না। যে প্রথম ধরতে আসবে，তার কপানে দুঃখ আছে।

হোন্ডের দরজা ঢখালার শব্দ হন্ো। টt হাতে ঢুকন একটা নোক।
কিশোর আর রবিনকে ভেতরে রেথে ছোট স্টোর রুমের দরজাটা ঠেনে দিল মুসা। হড়কো তুুে দিল। চট করে সরে গেন কততণো বাক্সের আড়ানে।

সোজা এসে স্টোরের দরজার সামনে দাঁড়াল নোকটা। তারমানে তার জানা আছে，বাইরের কেউ ওখানে ঢুকনে বিপদ। তাই সরাসরি চনে এসেছে ওখানে খুঁজত। হড়কোটা লাগানো দেণে সন্দেহ দূর হনো তার। ভাবন， ভেতরে কেউ নেই। কার্গো হোন্ডের মৃন घরটাতে খঁজ্জতে せরু করন।

অত্যু্ত ফ্ষিপ্রতা আর চালাকির সঙ্গে নোকটার পেছন ৃপছন ঘুরতে নাগল มুনা，কিছুতেই নিজ্জের গায়ে আলো পড়তে দিন না। কয়েক মিনিট ঘুরে ফিরে দেণ্খে কেট্ট নেই মনে করে সন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে নেল রোকটা। কার্গা হোল্ডের কাছ থেকে সরে গেল পায়ের শব্দ।

মিনিট্খানেক অপেক্ষা করে হড়কো খুলে দিল মুনা। ফিসফিন করে বলন， চনে গেছে！বেরিয়ে এসো！’

বেরিয়ে এন কিশোর আর রবিন।
কিশোর বনन，আর এथানে থাকা বিপজ্জনক। সমস্ত জাহাজে না てপয়ে আবার আসতে পারে এখানে। এবার আর একা আসবে না। ভানমত খুঁজবে। চলো，সময় থাকতত পালাই।’

নিঃ＊শব্দে কার্গো হোন্ড থেকে বেরিয়ে জাহাজ্রের てপছন দিকে চনে গল ওরা। বেরোনোর সময়ই বুদ্ধি করে এক বাডিন দড়ি নিয়ে এসেছে মুসা। জাহাজ্জের てেছনটা যেখানে নির্জন，সেখানে এসে রেনিিঙ থেকে দড়ি বেরঁধে নিচে পানিতে ঝুলিয়ে দিল।

পুরোদমে থোঁজাখুঁজি করছে নাবিকেরা। সামনের দিকটায়। এই সুযোগে দড়ি বেয়ে পানিতত নেমে পড়ন তিন গোয়েন্দা। অन्ধকারে জাহার্জ आর বোটের ফাঁকফোকর দিয়ে অগিয়ে চনন তীরের দিকে।

রেনিঙে বাঁধা দড়িটা যে কোন মুহৃর্তে চোখে পড়ে যেতে পারে নাবিকদের। তার আগেই পালাতে হবে।
 পড়ত্র পারুন ওরা। বাড়িঘর্রে ছায়ায় ছায়ায় সরে এন জেটির কাছ ব্থেে।


काশড় भुलে চিপে পানি ঝরিয়ে নিয়ে आবার ওঞেোই পরে নিয়ে গাড়িতে চাপन। অস্যস্টি नाগছে। কি आর করা। স্য করতেই হবে।



## পাঁচ


 जলে জান্ন, ওরা আসার ক্য়ক মিনিট আলেই ছেড়ে ঢেছে জাহাজ্য।


 भाরन ना। उत্বে কथায় ক্থায় নাকি ওটার जब नाবিক তाবে বনেছছ, ন্মওট্যেনে যেরে পারে।

डूरু ফোচেচান রবিন, 'কানাডার স্টর্মওয়েন?'
 जा बानि ना।

आার दোন ত্যা জানাতে পারল না खে।
खित्রে চ্লन তিন নোল্যে্দা।
ইয়ার্ডে দ্রেই মেরিচাচীর কাছু মিন্টার সাইমনের মেলেজ পেন, ফিবে গসেছেন তিনি। তবে বাড়িতে यাননি। সন্দে ক্রছেন, তার বপছনে স্পাই
 রক্টট হোটেটে উঠেছেন। নাম আর রুম নষ্বর দিয়েছেন, তাড়াতাড়ি ওদের যেতে বনেছেন।

ত্যুনি জাবার বেরিয়ে পড়ন ওরা।
হোটেটে てৌছতে দেরি হনো না।
ওদের অনপপাতেই আােন মিন্টার সাইমন।
ক্লাল বিনিময্য়র পর তদন্তে কতখানি অয্গতি হয়েছে, সৌা জানাতে বসन गिन গোয়েন্দা।

বইটার কथा छাनाल র্রবিন। তाত কি নেখা आছে বনन।
স্তক্ক হয়ে গেনেন সাইমন। বनনেন, দীপের নাম এম্পায়ার অভ দা


## মাथा याারান রবিন।

किশোর বনন, 'নামটা অদ্ডু: ওখান রাজতु করত কারটন নামে রক জनদস্য!
 দাঁড়িয়ে বনলেন, ‘আজব গঅ্প শোনানে। মনে হয় এর সজ্গ আমার কেলের সम्भ
'মানে?' জানতে চাইন কিশোর। রহস্য ঘনীভূত হতে দেথে আগ্হ বাড়ছে তার।
‘এখनও শিওর না আমি। কিন্তু যা শোনালে, তাতে বুঝাত পারছ্ জটিন रয়ে উঠছে রহস্য।

চুপ করে রইল কিশোর। মুসা আর রবিনও কিছ্ বনছে না। তাকিয়ে आঢে সাইমনের দিকে।

ওদদর মুখ্যামুখি চেয়ার্র বসনেন তিনি। বनলেন, ঢোমাদের সাহাय দরकाর হবে, বুঝভু পারছি। সব ক্থা খুলেই বनि। डেগাবन মিউজিয়াম
 অনুরোধ করেছে আমাকে। পর পর ডাবাতি হয়েছে চারটে মিউজ্য়ামম।'

প্রশ্ন ক্রু কিণোর, 'কি নিয়েছে?'
‘‘ই ঝেলের সেটটই সবচেফ়ে তাজ্জব ব্যাপার,' সাইমন বনcেন। সব কটা মিউজিয়াম থেকে একই জিনিস निৰ্যেছে- ডিসপ্পেতে রাখা জनসন



 হয়ে ওঠ্ন হঠাৎ করে। ক্য়ক বছর आাগে ক্যারিবিয়ান ড্রেবে যাওয়া ৬কটা
 য়কৃট, রাজদও এ সবও ছিন। आর ছিন দেशবম, দ্যেঙলোর বুরে আাবা প্রতীক-नान রঙের দাড়া ।
‘খাইছ্ছ!' বলে উঠন মুসা। ‘াঁকড়া ছিন নাকি ব্যাটারা, দাঁড়া অত পছ্দ কেন!'

 धनে जবাক হয়েছি আমি।
 ঢোন মিউজ্যিয়ামে आাছ??

জাছ, মোট দোটা মিউজিয়ামে জিনিসঙনো ভাগ করে দিত্যেছন

'আপনার কি মনে হয় বাকি ছৃাতেও চুরিম চেট্টা চানানো হবে?'
হবে।

ছেনেদেরকে তাঁর সন্দেহের কथা জানালেন সাইমন- জিনিসঔ়ো आমেরিকা থেবে বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে। কি ভাবে নেয়া হতে পারে, সেটা নিয়েও ড্রেবেছেন তিনি। ছোট্াট জিনিস হলে পকেটে কিংবা ব্যাগে ভরে পাচার করা যেত, কিন্তু জিনিস৮লো অনেক বড় বড়।

ভেবেচিত্তে মনে হনো জাহাজ্জে করে পাচার করাটাই মোটামুটি সহজ रবে,' বनলেন তিনি। ‘বোইনী জিনিস বহন করে বলে বদনাম आছে এমন
 নাম র্মাক প্যারট, आরেকটা তার সিসটার শিপ ইয়েনো প্যারট। তথ্য দিন বটে, কিন্তু এর সপক্ষে কেউই কোন প্রমাণ দিতে পারল না। সে-জন্যেই নজর রাখতে বনেছিলাম তোমাদেরকে।'

রেণেও কিছু করতে পার্লাম না,' বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর।
'একেবারেই পারোনি ক্থাটা ঠিক না। आমি আারও শিওর হনাম, সত্যি বেজাইনী কাজকারবার করে জাহাজটা।' একটা মুহ্র দুপ করে থথেে বললেন সাইমন, 'আমি এখন হারিস মিউজিয়ামে যাব, শৈষ চুরিটা ওখানেই হয়েছে। যাবে নাকি?’

সানन্দে রাজি হনো তিন গোয়েন্দা।
ওদের<ে নিয়ে হারিস মিউজ্জিয়ামে অলেন সাইমন।
কিউরেটরের মনমেজাজ খৃব খারাপ। বননেন, 'আমি বুねতে পারছি না, आ্যাनार्ম(ক ফाকি দিয়ে ওরা पूक्न কি ভাবে?’

आমিও না,' ন্বীকার করলেন সাইমন। 'অ্যানার্ম সিসটেমের কোথাও दোন ऊতি হয়নি, সব ঠিক आছে।

ফোন বাজল। রিসিভার তুনে কানে ঠেকালেন কিউরেটর। ওপাশের কথা Єনে বাড়িয়ে দিলেন সাইমনকে, 'আপনার। ভেগাবন মিউজ্যিয়াম সোোইটির মিস্টার হাচিনন।

খনতে খনতে শক্তু হয়ে গেলেন সাইমন। রিসিভার রেণে তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে বলনেন, ‘এখুনি নস অ্যাঞ্জেনেসে যেতে হবে আমাদের। কার্টার মিউজ্রিয়ামে চুরি হয়েছে। জনসন কালেকশনঞুলো নিয়ে গেছে।

তাড়াহড়ো করে হারিস মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা। নস অ্যাঞ্জেলেস রওনা হলো।

কার্টার মিউজিয়ামে এসে সাইমনকে তদন্তে সাহায্য बরন তিন গোয়ে্দা।

দেথেট্ন ডিটেকটিভ বললেন ‘এটাতেও অন্যওলোর মত করেই ডাকাতি হয়েছে। অ্যালার্ম সিসটেম ঠিক, চूরির সময় অ্যালার্ম দেয়নি, অথচ জিনিসঙলো গায়েব।
'সিসটেমটা কাজ করে কি ভাবে?’ জানতত চাইন কিশোর।
চান্রু করে দিনে ঘরের সবখানে অদৃশ্য আলোক রশ্মি ছড়িয়ে যায়। ফটোইলেকটিক সেলের সাহায্যে কার করে ওতুনো।'
'তারমানে,' রবিন বনन, 'কেউ ঘরে দুকনে বাধা পায় রশ্মি। সজ্গে সজ্গে

চালু কর্র দেয় অ্যালার্মের ঘন্টা।
'খুব কার্যকর পদ্ধতি,' কিশোর বনन, 'এই জিনিসকে ফাঁকি দিত়ে पूকন কি করে চোর! এমন উচ্চতায় থাকে আনোক রশ্মিতুনা, কৌউ ঢেঁটে ঢুকলে ওঔলোতত বাধা পড়বেই। বেনুন্রর মত উড়়ে উড়ে যদি ঢোকে, তাহনে আনাদা কথা...'

মানা বনল, 'মানূষ কখনও বেলুনের মত উড়তত পারে না, ভূতে পারে...'
'ভূডুড়ে কাতই!’ রবিন বলল
ত্দন্ত শেষ করে রকি বীচে ফিরে এন ওরা। রহস্যটা নিয়ে আলোচনার জন্যে নিজ্রের বাড়িতে ওদের নিয়ে গেলেন সাইমন।
‘দশটার মর্যে পাঁচটা মিউক্জিয়ামের জিনিস নিয়ে গেছে,’ বললেন তিনি, 'বাকি রইল আরও পাচটা। এরপর কোনটাতে আঘাত হানবে চোরেরা, জানি না। সব কটাতত একসঙ্भ চোখ রাখতে হনে লোক লাগবে পাচাচন, আমরা আছি চারজন, আরেকজন কোথায় পাব?’
‘न্যারি কংককনিনকে নিলেই হয়?’ প্রস্তাব দিন কিশোর।
সাইমনের ব্যক্তিগত বিমানের পাইলট কংকনিন। গোয়েন্দা-গিরিতেও সহায়তা করে।
'তা হয়,' সাইমন বললেন। বেশ, একেকটা মিউজিয়ামের জন্যে একজন করে হয়ে গেনাম। কি করে নজর রাখব সেটা বোঝা দরকার।'

আর্লাচনা চলন। অনেকক্ষণ ষরে বসে বসে প্ল্যান করন গোয়েন্দারা।
পরদিন দুপুরে খাওয়া जেরে বেরিয়ে পড়ন কিলোর। চুরি হলে রাতে হবে, সুতরাং পাহারাটা রাতেই দেয়া প্রায়াজন। ঠিক হয়েছে, অকেকজন যানে এরকক শহরে। সবগনো শহরই ক্যানিফোর্নিয়ায়। তার দ্রিটট পড়েছে নিকারনন মিউজ্জিয়ামে। সেখানে চলন সে।

ফোন করে সাইমন আগেই সব বলে রেরেছেন কিউরেটর জর্জ মাইকেলকে। কিশোর পরিচয় দিতেই তাকে অফিনে ড্রেকে নিত়ে গেনেন তিনি।

জনসন কানেকশনণুনো দেখতে চাইন কিশোর।
কয়েকটা এগজিবিট রুমের পাশ দিয়ে ওকে নিয়ে এনেন মাইকেন। পুরার্না आমনের চমৎকার একটা বাড়ি। মার্বেন পাথ্রে তৈরি মেঝে আর স্ত্তষ্ট। বড় একটা ঘরে ঢুকন ওরা। প্রাচীন জিনিসপত্র সাজাননা । এক কোণে রাখা হয়েছে জনসন কালেকশন।
'ওই ত্য ওওলো,' হাত তুলে দেখানেন কিউরেটর।
অগিয়ে গেল কিচোর। বড় বড় কাঁচের কেকে নাজানো রয়েছে মৃকুট, রাজদ丹 আর দণত্র মাথায় বসানোর নানা ধরনের গোনক। একষারে একটা মানুষ-সমান দেহবর্ম। বুকে লান রঙে আাকা দাঁড়ার বিক্ত রাপ।
'আমাদের সবচেঢ়ে জনপ্রিয় জিনিসের একটা ওই বর্ম,' মাইকেন बनजनन।

দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কি ধরনের অ্যানার্ম সিসটেম

ব্যবহার করেন আপনারা ?
'জানানা, দরজা আর দামী জিনিস ভরা কাচচের বাক্সগ্লোকে সুরকিত করার ব্যবস্থা করেছি আমরা। তবে পুরো ঘর জুড়ে অ্যালার্মের ব্যবস্থা এখনও করতু পারিনি, টাকা নেই। টাকা আসার কথ্থা আছে, পাওয়া গেনেই করে ছেনব। ফটো ইনেকটিক সেন বসানোর ইচ্ছে।'
'রাতে গার্ড थाকে?'
'অবশ্যই। চারজন। আরও কয়েক্জন আস্র্।। চুরি টরু হতেই সোসাইটিকে অনুরোষ করে চিঠি লিখ্খছি আরও নোক পাঠানোর জন্যে।'

এই সময় মিউজ্জিয়ামের এক্জন কর্মচারী এসে জানাল কিউরেটরের ফোন।

কিশোরকে দেখতে বনে তাড়াহুড়ো করে চনে গেলেন মাইকেন।
आরও কাছে থেকে জনসন কালেক্রশনওনো দেখতে নাগন কিশোর। দেখা শেষ করে চনে এল আরেকটা ঘরে। এটাতে রয়েছে পাথরে টৈরি বড় বড় পুতুন, প্রশান্ত মহানাগরীয় দ্মীপ থেকে আনা।

এ ラব পুতুল সম্পর্কে পড্ডেছে সে। বিশ্ময়কর একেক্টা জিনিন। অবাক হয়ে দেখতত নাগন। টেরই পেল না পেছনে নড়ে উঠেছে একটা বিশান ভারী পুতু। উপুড় হয়ে পড়তত 飞রু করল তার ওপর।

## ছয়

घরের চকচকে পালিশ করা মেঝে বাচ্চিয়ে দিল ওকে। পুতুনটা নড়ার প্রতিফলন দেখতে পেল মেঝেতে। সেই সগ্গে সতর্ক করল তাকে ষঠ ইন্দ্রয় । চট করে ঘুরে তাকান নে। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল একপাশে।

বিকট শক্দ কর্র মেঝেতত পড়ন পুত্তুটা।
ছুটে এনেন কিটরেটর, এক্জন গাড আর কয়েকজ্জন কর্মচারী।
'কি হয়েছে?' চিৎকার করে উঠলেন মাইকেল।
ছড়ে যাওয়া কনুই ডলতে ডলতে উঠঠ দাঁড়াল কিশোর। বলন, আরেকটুট হলেই ভর্তা বানিয়ে দিয়েছিন! পড়ে গেন হঠাৎ!’

পুহুনটা যে পড়েছে বিশ্বান করতে পারছেন না কিউরেটর। ওটার দিকে তাকিয়ে বলনেন, 'পড়ে কি করে!’

এক্জন কমচারী বনन, 'গোড়াটা অনেক ভারী, পড়ার কথা নয়!’
'আপনাআপনি পড়তও না,' 'কিশোর বলন। 'ধাক্কা মেরে ফেনে দিয়েছে কেউ!'

হাঁ করর কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন মাইকেন। বলো কি! এটা ফেনততও ততা জ্রোরের দরকার। তারমানে সাংঘাতিক শক্তি লোক্টার শর্রীরে। কিন্তু ঢে্নন কেন?’

অত নোকের সামনে বনতে চায় না ককশোর। কিউরেটরকে একপালে ডেকে নিন। বনन, 'আমার ধারণা, এরপর চুরির তালিকায় এই মিউজ্যিয়ামটার নাম। आমি কে, কেন এসেছি, এটা চোরেরা জেনে গেছে। পুতুনটা ফেনে आামকে সরিয়ে দিয়ে বাধা দৃর করতে চেয়েছে।
‘अতি-কब्रना হয়ে यাচ্ছে না? आমার মনে হয় এটা নিছকই একটা দूर्घটना।

ইতে পারে। তবে আমার পরামর্শ চাইনে বনব, এখন থেকেই পাহারা দেয়ার জন্যে আরও বেশি নোক রাখার বন্দোবস্ত করুন।
'কিংবা आরেক্টা কাজ করতে পারি, মনে মনে ভেবেই রেখেছি আমি এটা,’ কিউরেটর বনলেন, 'জনসন কালেকশনগুলো মিউজিয়ামের মাটির নিচের ঘরে নিয়ে যেতে পারি। ওখানে একটা ন্টোরকূম আছে আমদের। দরজায় তানা नाগিয়ে রেরে আসব।'

তারপরেও প্রহরী বাড়াতে বলব। ত়ানা দেয়া দরজা সব সময় চোর ঠেকাতে পারে না।
‘বেশ,’ যেন হান ছেডেে দেয়ার অগ্সি করনেন মাইকেন। তবে বড়জোর দুজনের ব্যবস্থা করতে পারি। বাকিদেরকে তাদের রে৩লার ডিউটি করতে হबে।
'পুলিশের সাহায্য নিত্ পারেন...'
'প্রপ্নই ওঠে না। পুলিশ এলেই খবরের কাগজে চোখ পড়বে। দেবে উল্টোপাল্টা খবর ছড়িয়ে। নোকে ভাববে কি জানি কি ঘটছছ এই মিউজ্য়ামে। ভাববে, এ্রমন অযোগ্য কিউরেটর রেখেছে, যে নাধারণ এক্টা চूরিও সামनाতে পারে না। নাহ্, পুनিশ ডাকরত পারব না आমি।'

কিউরেটটের কথা অবাক করল কিপোরকে। মিউজিয়ামের সংগ্রহ খখায়া যাওয়ার চেয়ে নিজের বদনামের কথা বেশি ভাবছেন ভদ্রনোক?

তার ভাবনা বৃঝতে পেরেই যেন বননেন আবার, তা ছাড়া চোর যে আনবেই তার কোন প্রমাণ নেই। ক্বেন তোমার অনুমাননর ওপরই ভরনা।

ভরসা যে করতে চান না, শ্পষৃই বুঝিয়ে দিনেন কিউরেটর।
চপ হ হয়ে গেন কিশোর। তার আর কিছু করার নেই।
এই সময় ঘরে फুক্ন লম্মা, দেশীবহুন এক নোক। হাতে একটা বড় কাঁচি। সেটা রাখল यন্ত্রপাতি রাখার বাব্সের ওপর। তাড়াহ্হড়ো করে চলে গেন।

লোকটার ভাবভপ্গি ভান নাগন না কিশোরের। কন্ঠন্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করন, 'নোকটা কে?'
'আমাদের মাनী। ফুলগাছের यত্থ ছাড়াও আরও অনেক কাজ করে।'
কতদিন ধরে আছে?’
‘এই হণ্ঠাখানেক। কপান ভান, পেয়ে নেছি। এ কাজের নোকই आজকান পাওয়া यায় না। তা ছাড়া অই বেত্নে। খেব কম টাকা দিই।

दिউরেটর জানালেন লোকটার নাম ফেরেট। আগে যে জায়গায় কাজ

করেছে，সেসানকার্র মানিকের কাছ শেকে প্রশংসা পত্র নিয়ে এসেছে।
ওসব প্রশংসা পত্র खোগাড় করা কোন ব্যাপার না，खানা आছে কিশোরের। সুতরাং ওঔনোর ওপর সব সময় ভরসা করার কোন মানে হয় ना।

প্রহরী নিযুক্ত করার পর কিশোরকে তাঁর বাড়িতে ডিনার খাওয়ার আমন্তণণ জানালেন মাইকেন।
‘থ্যাংক ইউ，’ ชৃব ডদ্রতার সজে বনন কিশোর，আরেকদিন খাব। आজ তো ম্নো কাজ। অখানে পাহারা দিতে হবে আমাকে। বেপি খিদে てেলে চট করে গিয়ে রোন দোকান থেকে বার্গার কিনে নিয়ে আসব।

সঙ্ধ্যাবেনা গার্ডদের নিয়ে সমস্ত खানানা－দরজা চেক করন সে। তারপর ভাবন，যাওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। এক্জন গার্ডকে দোকানের কथা জিজ্ঞেস করে জানন，কাছেই এিকটা দোকান আছে，ভান খাবার বানায়।

মিউজ্রিয়াম থেকে বেরিয়ে রাস্তা ষরে ইেটেে চলন কিশোর। কিছ্হুদৃর যেত্তই মনে হনো，দাজন লোক অনুসরণ করছে ওকে।

গতি বাড়িয়ে দিন সে।
পেছনের নোকণুনোও বাড়াল। দ্রুত অগিয়ে আসছে। কমে যাচ্ছে মাঝখানের দৃরতু।

ওরা তার কাছে পৌছতে てপৗছতে রেস্টুরেন্টের কাছে চনে এল সে। पুকে পড়ন ভেতরে। এবটা টেবিলের সামনে বসন।

র্গিয়ে এল ওয়েইটার। কিশোর কিছু জিজ্ঞr করার আগেই বনন，＇সুপ শেষ। ভান ক্চিই নেই। আধ্যন্টার মধ্েেই বন্ধ করে দেব।

জবাব দিল না किশোর। てখালা দরজার দিকে তাক্কিয়ে আছে। নোকঔজো তেতরে দুক্ছে না। নিচ্য় বুঝতে পেরেছে ধরা পড়ে গেছে，তাই বাইরে অপেকা করছে।
＇স্যাডউইচ চাইলে দিতে পারি，＇কিশোরকে অধ্ব্য ভপিতে ঘড়ির দিকে তাকাতে দে飞ে ওয়েইটার বনল। ‘‘র বেশি আর কিছু সভব না।’

তাই দিন।

## সাত

স্যাডউইচ এন। খেতে খেতে ভাবতে নাগল কিশোর，নোকুুনোকে ফাঁকি দিয়ে কি করে পালানো যায়？অবশেষে ঠিক করনন，পুলিশকে ফোন কর্ব।

ওভ্যেইটারকে জিজ্ভেস করন，＇ঢোনটা কোথায়？＇
＇রেস্টুরেন্টে নেই। রাস্তার মোড়ে পাবনিক বুদ পাবে।
‘কিন্তু তার দেষতে পাচ্ছি，’ চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলন কিশোর। ‘‘ক্টা ফোন তো নিচয় আছে।’

আছে，রান্নাঘরে，রেন্টুরেন্টের নিজন্ম জিনিস। ব্যবসার কাজ্জে ব্যবহার করা হয় কেবন। কান্টোমারদের জন্যে নয়।＇

জরুুী অবস্থায়ও নয়？অকটা ঢোন করতেঁ আমাকে দিতেই হবে！＇
＇মামার বাড়ির आবদার！＇কর্কশ গনায় বনन ওয়েইটার। ঘটনাটা কি？ কथা বनার জন্যে হেঁটে যেতে কঠ হচ্ছে？’

ঠাস করে রকটা চড় মারতত ইচ্ছে করন কিশোরের। রাগ চাপন কোনমতে। কয়েক্জন কাস্টোমার বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে উঠে দাড়িয়েছে। মরিয়া হয়ে অতিনয় ૯রু করন কিশোর，মিথ্যে কথা বনল，＂উফ，আমার পেট ব্যথা セরু করেছে！হেঁটে যেতে＇পারব না ！এই পচা স্যান্ডউইচ খেয়েই এমন रन्ना $\cdot$ ．＇
＇মিথ্যে ক্থা！＇ভড়কে গেন ওয়েইটার।＇আমাদের জিনিস পচা হতেই পারে না！টাটকা জিনিস দিই আমরা！＇

তাহলে আমার পপট ব্যথা করছে কেন？এত্ষণ তো ভানই ছিনাম। এটা খাওয়ার পর পরই ফরু হলো।

কিশোরের অভিনয় দেখে ভয় てেল ওয়েইটার। আর তর্ক করার সাহস করन ना। ছুটে গিয়ে মালিক＜ে বলन।

ছোট অফিস থেকে বেরিয়ে এল আরেক্জন নোক। কিলোরের সামনে এजে বনन，‘কি ব্যাপার？তুমি নাকি আমদের খাবারের দোষ দিচ্ছ？বিশ বছর ধরে ব্যবনা করছি，কেউ কোনদিন খারাপ বনতে পারেনি।
‘এইবার থেকে বনা Єরু হন্ো আরকি！ওরি বাবারে，মরে গেলাম！’ ஸুিিয়ে উঠন কিশোর। ‘উফ্，বাড়ি যাব！একটা ট্যাপ্সি দেকে দেবেন？’

ওয়েইটারের দিকে তাক্য়ে বনন মানিক，＇দাও，জনদি অক্টা ট্যাষ্সি ডেকে দাও। ঢোদাই জানে，কি হয়েছে！যত তাড়াতাড়ি বিদ্যে হয়，বাঁচ！’

দুই মিনিটেই ট্যাক্সি নিয়ে এন ওয়েইটার। সে আর রেন্টুরের্টের আরও কয়েকজন কর্মচারী মিনে কিশোরকে ধরে ধরে এনে ট্যাপ্মিতে তুলে দিল।
＇মিউজিয়ামে চনুন，＇ড্রাইভারকে বলন কিশোর।
＇কোন মিউজিয়াম？＇
निকারসন।
অত কাছে ট্যাক্সিতে চড়ে যাওয়ার দরকার কি，বুঝতু পারন না ড্রাইভার। অবাক হলো। তবে কিছু বলন না। কেউ যেতে চাইনে তার কি？ ভাড়া বেলেই হলো।

চলঢে せরু করল ট্যাপ্সি। জানানা দিয়ে মুখ বের করে কিশোর দেখন， রেন্টুরেন্টের পাশের অন্ধকার গলি থথকে নাফিয়ে বেরিয়ে এনেছে দুজন तनाক।

মিউজিয়ামে নপৗছে সোজা নিজের ন্টোররূমে নেমে গ়ন সে। জিনিসঔনো ঠিক आছে কিনা দেখতে।

অनन Јभ্গিতে क्था बनছে দূজন গার্ড।
＇সब ঠিক आছে？’＇জিজ্ঞেস করন কিশোর।


 आপনাদের রেহাই দেয়ার্প জন্যে আরওও দ্জনের ব্যবश্থা করব শীঘ্রি।

নিচ থেণে উঠে எন কিশোর। কিউরেটরের অফিসে पুকন মিস্টার সাইমনকে ফোন बরার জন্যে। $এ$ সময় তাঁকে বাড়িতে পাওয়া যাবে কিনা সन्দেश।

उবে পাওয়া গেল। পুতুল পড়ার কथা धনে তিনি বলবেন, 'বেঁচেছ! আমারও ধারণা आপনাজাপনি পড়়িন। কেউ ঠেলে ফেলেছে।'

অनুসরণ করেছে যে রোকগুলো, ওদের কथা বনन কিপোর।
‘এখনও आহে?’ बানতে চাইলেন সাইমন।
'মনে হয়। এখাcে আসার সময় অষটা ছায়া দেখনাম বনে মনে হনো, নুকিয়ে পড়ন চট করে। ছায়াটা বড়। आমার সন্দেহ মানীকে। লোক্টার নাম ফেরেট;
'পুলিশরে জানাও। কিউরেটরের ক্থা খনো না। ব্যাপারটা নিরিয়াস হয়ে গেছে।'

এই সময় জোরে এবটা শব্দ হনো। সাইমনকে ফোন ধরে রাখতে বনে কি হয়েছে দেখতু ছুট্ কিশোর।

বেসমেন্টে নেমে এন সে।
উঠে দাঁড়িয়েছে গার্ড দূজন। সতর্ক। শব্দটা ওদের কানেও গেছে।
কিশোর<ে দেণে উর্তেজিত স্বরে জিজ্ঞেস করন অকজন, 'কি হয়েছে? একটা শ4 धननाম!'

জবাব দিতে যাবে কিশোর, এই সময় এক্টা হিনহিসে শদ্দ पুকল কানে। তারপর সাদা, গক্ধহীন ধ氏োয়ায় ভরে যেতে ষরু করল ঘর।
‘কিনের বোেয়া?’ চিৎকার করে উঠন আরেক্জন গার্ড।
তার কথা শেষ হতে না হতেই হড়মূড় করে ঘরে দুকন গ্যাস মুত্যেশ পরা কয়েক্জन নোক।

বাধা দিতে পার্রন না কিশোর। শরীরের সমস্ত শক্তি কে যেন মৃহৃর্ডে eচে নিয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকারও ঋমতা হলো না। জ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেন মেঝ্েেতে।

## আট

‘কি...হয়্যেছে...’ জড়িত जরে ক্থা বলল কিশোর। তার মুখের ওপর ষ্ৰঁকে आহश একজন পুলিশ সার্জেন্টের মাখ।
'কোন্ ধরনের গ্যাস पুকেহিন তোমার নাকে,' সার্জেন্ট বনन। 'বেহুশশ

 খবর দিন?’

মিস্টার সাইমন থানায় ফফান করেছিনেন। বননেন, একটা আজব শব্দ নাকি খনতত পেয়েছ। তাৰকে ফোন ধরে রাখতে বনে দেখতে সেছ। তারপর আর খবর নেই। উদ্পিম হয়ে থানায় ফোন করনেন তিনি।

চারপাশে তাকান কিশোর। আরও কয়েক্জন পুলিশকে দেখন। কয়েক্জন জায়গাটা পরীক্ষা করছে। বাকিরা গার্ড দूজনকে ধরে ষরে নিত়ে যাচ্ছে স্টোররমমর দরজার দিকে।

হঠাৎ লাফ্চিয়ে উঠে দাঁড়ান কিশোর। চিৎকার করে বনল, 'জনসন কালেকশনগলোর খবর কি? आাছ, না নিয়ে গেছে?’
'স্টোররুম তো খানি, কিছুই নেই।"
'তারম়ানে নিয়ে বেছে...'
घরে फুকনেন কিউরেটর। বননেন, ‘রকটা টেলিযোন পেলাম। বলन, এখুনি এখানে চনে আসতত। কি হয়েছে...’ ঘরটা যে শৃন্য, এতঞ্ষণে খেয়াল করলেন।
'কানেকশনণ্গো নিয়ে গেছে,' কিশোর বনন।
রক্ত সরে গেন কিউরেটরের মুখ থেবে। 'সর্বনাশ! তুমি ওদের ঠেকালে না কেন?'

অনেক কৃ্টে রাগ চা»ল কিশোর। আপনাকে আমি আগেই সাবধান করেছিলাম, স্যার। পুলিশকে থবর দেয়া উচিত ছিন আপনার।

দোষটা আমার ওপর চাপাতত চাইছ নাকি?’
জবাব দিল না কিশোর। কিউরেটরের সক্গে জর্থহীন তর্ক করে সময় নই্ট করার ইচ্ছে নেই তার। সৃত্র খুঁজতে שরু করন ঘরের ডেতর।

এক টুকরো দড়ি পড়ে থাকতে দেখন। হাতে তুনে ভান করে দেখন, বাড়িয়ে ধরন সার্জেন্টের দিকে। 'আমি এটা রে?খ দিই? আপত্তি আছে?'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইন সার্জেন্ট। ‘পরে आমাদেরও কাজে নাগত্ পারে।
'তা পারে। চাইলেই পাবেন।
রারা।'
'থ্যাংক ইউ।
‘আঙ্রের ছাপ নেয়ার ব্যবস্থা করছি আমরা,’ সার্জেন বনন। 'ইচ্ছে করলে তুমি ঘুমিয়ে নিতে পারো। কিছু পেলে তোমাকে জানাব।
'তাই করি,' ক্রান্ত অরে বনন কিশোর।
কিউরেটরের অফ্মেসে রনে এবটা সোফায় ধয়ে পড়ন সে।
কয়েক घটা পর আনजো ঠেনা দিন তাকে কেউ, কোমন গনায় ডাকন, কিশোর, ওঠো।

চোঈ মেনন কিশোর। আরি, সার, आপনি! কখন এলেন?’


সেটাই गাডাবিক，তাই না। দোষটা ম্মাটেও তোমার নয়，
 ब্রা উচিত ছিন তার，সাহাया ক্রতে না পারুন，পুनিশ্ খবর দিতে भाइडणन।

সব ক্থা খুলে বনन কিশোর।
মাথা নেঙড়ে সাইমন বনলেন，‘‘⿰丬夕 চালাক একটা দল। ওরা ঢজনে てগছে আমরা ওদের পিতে বেরেছি। পরের ডাকাতিটা করার আগে সময় নেবে।
＇আघরা এথन কি কর্য？＇
নাঙ্তা করব，जারপর রকি বীচে ফিরে যাব। রবিন আার মুগাবে দোন
 ডাবাতি ক্যা বাকি आছছ，স্ব৩নোতে পাহারার ব্যবश্श কনতে রাজি হয়েছে তारा ！

কিণোররে নিয়ে রকি বীচে ফিরনেন সাইমন। ইয়ার্ডের গেটে ওকে नाমিয়ে দিয়ে চনে নেলেন।

उর অপেষায়হ ওঅর্কশপে বসে আাে মুনা আর রবিন।
দেথেই বনে উঠন মুना，চচার্রো নাকি খুব একচোট কিनিয়েছে তোমাকে？＇
‘ঠিক থবর পাওনি，’ কিশোর বনन，＇নাকে গ্যাস पুকিয়ে বেহৃশ করেছে।＇
হাসন মুনা। রসিকত্ত করলাম। কি হয়েছিন，থুলে বনো তো？’
বনन কিনোর। তারপর পকেট থেকে দড়িটা বের করে দেখান， দ্টোররুমের মেঝেতে পেয়েছি।
＇সাধারণ দড্ডি，’ মুনা বনन। ‘এটা দিঢ়ে কি করা হয়েছে？’
‘রটা দিয়ে কিদ্ু করা হয়নি，তবে বড় দড়ির একটা টুকরো এটা। দড়িটা আনা হয়েছিন স্স্তবত চোরাই মান বেঁধে নেয়ার জন্যে। দেখো，দড়িটা সুন্দর করে পাকান্া।
＇ग丁ত কি？＇
‘কিছুই বৃঝতে পারছ না？’
উ囵高 रচ়় উঠন রবিনের চোখ। তাই তো！নাবিকদের অভ্যান！ অনেক নাবিক হাতে দড়ি পেলেই অহেতুক পাকাতে থাকে। হেই，র্যাক প্যারটের নাবিকেরা ডাকাতি করেনি তো？’
＇করতে পারে। তবে আমার ধারণা，ডাকাতি করার জন্যে আনাদা নোক আছে；জাহাজে করে পাচার করা হয় চোরাই মান। আটঘাট বেবেে ডাকাতি করতে নেমেছে শক্তিশালী একটা দন।

ততরমানে ব্মাক প্যারটে গিয়ে «ঁঁজতে হবে আমাদের？’
‘পাচ্ছ কোথায় ওটাকে？’ মুসার প্রশ্ন।
‘পাব，’ কিশোর বনন। ‘পত্রিকায় জাহাজের শিডিউন দেখলেই জেনে

यাব র্যাক প্যারটের খবর। রকি বীচে ফিরে আসতে পারে ওটা, কিংবা অন্য কোন বন্দরে ভিড়তে পারে।'
'ঈর্মওয়েন?
ঝট করে তার দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। 'ভান কথা মনে করেহ তো ! ঠিক, আপাতত ওখনেই ভিড়বে ওটা।

## नस

সৃতরাং পরের ক্যেকটা দিন পত্রিকায় জাহাজের শিডিউনের দিকে নজর রাখন তিন গোয়েন্দা । র্যাক প্যারট বন্দরে 心েড়ে কিনা দেখল।

কিশোরের অনুমান সত্যি প্রমাণ করে নাত দিন পর ন্টর্মওয়েন বন্দরে ভেড়ার কথা ঘোষণা করা হন্ো শিডিউলে। এর আগে কোথায় ছিন ওটা, কিছু বনन ना পত্রিকায়।
‘কানাডাতেই যাব,' তুড়ি বাজিয়ে বনন কিশোর। ‘অনেক দিন থেকেই যাওয়ার ইচ্ছে। এক কাজ্জে দूই কাজ হয়ে যাবে। বেড়ানোও হবে, গোয়েন্দাগিরিও।
‘খরচটা কে দেবে שনি?' যাওয়ার মোনো আনা ইচ্ছে আছে মুনার, কিন্তু অত টাকা নেই এখন তার কাছে।
'টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে,' কিশোর বনন। 'দশ-দশটা মিউজিয়াম, সবাই মিলে অন্ম অন্প করে দিনেও আমাদের থরু হয়ে যাবে। মিন্টার নাইমনকে ফোন করে বলব, তিনিই সব ঠিক করে দেবেন।'

তার ধারণা ঠিক। ভেগাবন মিউজিয়াম সোনাইটির পরিচালক্কে কেবন একটা ফোন করলেন সাইমন, খরচ দিতে রাজি হয়ে ঢেলেন তিনি।

দ্দের না করে পরদিনই রওনা হনো তিন গোয়েদ্দা।
বিকেনে সর্মওয়েলে পৌছে এক্টা হোটেনে উঠন।
গোনল নেরে বাথরুম থেকে বেরিয়েই মুনা বনন, 'আমি আর সহ্য করতু পারছি না। খিদেয় বেটের মধ্যে বোধও নেই আর কোন ।

কিশোর বলन, 'চনো, যাই। হলের পাশেই ডাইনিং রূম, ওঠার সময় দেて্থেি;
'আম্ওি দেথ্থেছ,' মুনা বলল।
হেসে ফেলন রবিন, 'তা আর দেখবে না। ওটাই তো তোমার আসন জाয়भा।
'সবারই आসন জায়গা,' রেগে উঠন মুসা। দেখি, না খেয়ে थাকো তো দেখি অকবেনা? आমি নাহয় একটু বেশি খাই...

ডাইনিং রূমে এনে কোণের দিকের এক্টা টেবিনে বসন ওরা।

ওয়েইটার এসে একেকজনের হাতে একেক কপি মেনু ধরিয়ে দিল। মুসাকে অর্ৰার দিতে ইগ্গিত কর্ন্ রবিন।

आরেক দিকে তাক্ষিয়ে आছে কিশোর। পাশের টেবিনে বসা দুজন নোকের ক্থা ঈনে কান খাড়া করে ফেলেছে।
‘কানকের আাগে র্যাক পারটটের আসার কথা ছিন না,’ রাগত মরে বনল একজন, 'অথচ আজকেই অসে বসে আছে। ঘণ্টা দুই আগে এল। আমাকে এখন আবার ডকিং শিডিউল বদলাতে হবে।'
‘প্যারট গুপের এই জাহাজ্জলোকেই আমার পছন্দ না,' দ্বিতীয় নোকটা বनল। 'কোন এক্টা গোলমাল রয়েছে ওওনোতে, স্টর্মওয়েনে না ভিড়লেই आমি খুশি হতাম।'

বেশিক্ণণ अবশ্য থাকছে না র্যাক প্যারট। ভেড়ার কথা ছিন, তাই বোধহয় ভিড়েছে. ততালার মত মানটান তেমন নেই। নাঁিকদেরও মনে হলো বেশ তাড়াহড়োর মধ্যে রয়েছে।

মুनার अর্ডার দেয়া তখনও শেষ হয়নি। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান কিশোর। প্রায় ধাকা দিয়ে ওয়েইটারকে অকপাশে সরিয়ে ম্যানেজারের অফিসের দিকে চলन। অবাক হয়ে তার পিছু নিন রবিন আর মুসা।

দ্রুত এক্টা ভাড়াটে ট্যাক্সির জোগাড় দিন ওদেরকে হোটেন ম্যানেজার। বন্দরে রওনা হনো সিন গোয়েন্দা।

বন্দরের কাছে এনে হাত তুলে দেখান রবিন, ‘ওই যে জাহাজটা। কি ঢুनছে?’
'আজব ব্যাপার!’ মুনা বলন, ‘ওই আস্ত আস্ত গাছ ত্রনছে কেন্ন?
ক্চেশের জার রবিনও দেখল, গাছের আস্তু উড়ি তোনা হচ্ছে। ডজনখানেক হবে।

বড় এক্টা নরিতে করে আনা হয়েছে ওওুো। গায়ে বড় বড় করে নেখা:

$$
\begin{aligned}
& \text { হেরিংটন টিম্বার ঢকোম্পানি, } \\
& \text { ক্বাউ ঢেক, } \\
& \text { কানাডা }
\end{aligned}
$$

সাবধানে *্য্যাক পারটের খোলসে কাওওলো ঢোকানো হচ্ছে। ডেকে দাঁড়িয়ে দেখছে নাবিকেরা।

মান তোলা শেষ হতেই ইজ্জিন স্টার্ট নিন। ব্যস্ততা দেখা গেল নাবিকদের মধ্যে। চলতে 飞রু করুল জাহাজ্যা।
‘এত অন্ন সময়ের জন্যে এল?’ নিজেকেই যেন প্রপ্নটা কর্লল মুনা।
‘অদ্ডুত! বিড়বিড় করন রবিন। 'কয়েক্টা সাধারণ গাছের তঁড়़ তোলার জন্যে বন্দরে ভিড়ন জাহাজাা!

নিচের ঠোঁটেট চিমটি কাটছে কিশোর। ওদের কথা তার কানে ছুক্ছে বনে মনে হলো না। চিন্তিত ভभ্গিতে आপনমনেই বনল, 'হেরিংটন টিন্বার কোম্পানি! ひোজ নিতে যেতে হবে ওখানে।'

দ্রন গোক উঠन নরিতে। চনতে आরুষ করন ওন।
কিশোরের দিকে তাকান রবিন, 'কি বুঝলে?’’

 ক্থা জিজ্জ্গ করন।
 করে দেয়া হবে।'
‘্যবনা খারাশ?'
'कि জानि।'
'কোথায় ওढা?
‘এখান থেবে পঁয়তন্নিশ কিলোমিটার উত্রর-পপ্চিমে, ওম্ড পাইন রোডের भाज़,
‘থ্যাংক ইউ।' ফোন রেথে সহকারীদের দিকে তাকান কিণোর। চনো, মিনটায় যাব।
‘কিন্তু দ্যেত য্যেত রাত হয়ে যাবে,' রবিন বনन।

তাড়াতাড়ি আবার এন্সে গাড়িতে চড়ু ওরা। ট্টার্ট দিন মুনা। মাপ দেণে দেরে রোন দিকে যেতে হবে বনে দিंন কিপোর।

রাঙ্তা তান না। তा ছাড়া অপরিচিত জায়া। जজারে চানাতে পারল না মूসা



গাड़िंखে বাড়ত চাকা आছে। বের করে आना रॅना ওটা। दिन्त्र नाগানোর পর মুंগা জাক্টা 乡ूূে জানত্তই এই চাকাটও দেবে দেন। বাতাन নেই।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ন রবিন, ‘অতাও ডান না!’
 বেশি দৃর্রে না आার, বড়জজোর দেড় কিনোমিটার হবে। চনো, দেেটে যাই।’
 হবে, ऊन্ গাড়ির বাবश্ করতে হনেও। এ সব বাদ দিনেও, अানে যাওয়ার
 आর রবিন।

অन्ধকারে ছাট্তে नाগन ওবা। অচেনা পধ, বড় বড় গাছ বাধা হয়ে

 मাড়ান রর্বিন। দ্দে্যে, চাকার দাশ।


रতে পারে।
কান পেডত आছে মুসা।
'কি হনো?' बিজ্ঞেস করন কিশোর।
'মনে হনো ঝোপের মধ্যে শব্দ Өননাম!'
'কিসের? কোনদিকে?'
হাত তুলে দে丹াল মুসা।
সেদিকে টর্চের্র আলো ফেন্নল রবিন। কিছুই দেখা গেন না। ডাল বা পাতাটাতা কিছু নড়ছেও না। 'হবে হয়তো কাঠবেড়ালি, কিংবা খরগোশ।'

দেখো, জামার ভান্মাগছে না!' মুসা বনन, 'জাজ আর সিয়ে কাজ নেইই। কান সকানেও যেতে পারব।
‘রাতত थাকব কোথায়?’ কিশোরের প্রশ্ন। ‘বনের মধ্যে ওই চাকা নষ্ট হওয়া গাড়িতে? তার চেয়ে এগোনোই ভান। মিলে রাত কাটানোর একটা ঘর অন্তত পাওয়া যাবে।'

তা ঠिए। बবাব দিতে পারল না মুসা।
আবার এনোন ওরা।
অবশেষে গায়ে গায়ে নেযে থাকা ছোট ছোট কয়েকটা বাড়ি চোথে পড়ন। आनো आসছে এক্টার জানালা দিয়ে।
‘ওটাই নিচ্য মিন,’ রবিন বনन।
নীরবে মাथা াাঁকাল কিণোর। পা বাড়াল সামনে।
আচমকা সামনে যেন হা কব্রে ফাঁক হয়ে থেন মাটি। গভীর গর্তে পড়ে গেন তিনজনে।

## पㅁ

স্তক্ধ হয়ে গর্ত্রের নিচে পড়ে আছে ওরা । কিনার থেকে টর্চ জৃলে উঠন।
অ্যাই দেখে যাও!’ কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করর উঠন টচ্চধারী, 'মেহমান এসেছে!'
'আরি,' आরেকটা নোক গনা বাড়িয়ে দিয়েছে প্রথমজনের পাশে, 'তিনজन!’
‘আপনারা কে?' কোনমতে দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করন কিশোর।
জবাব দিল না কেউ।
অকটা দড়ি হুঁড়ে দেয়া হর্লা গর্তে।
"উঠে অসোে!’ জাদেশের সুরে বলন প্রথমজন। কোন রক্ম চালাকির চেট্টা করবে না। आমাদের কাছে পিস্তন আছে।

অকে একে উঠে এল তিন গোয়েন্দা। গর্তের বাইরে বেরোতে ওদের সাহায্য কর্ন নোকওুনো। মোট তিনজন ওরা। প্রত্যেকের হাতেই পিস্তন

এবং শক্তিশালী টt ।
'হঁযা, বनো এবার!’ কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করুল প্রথমজন, ‘এথানে কেন এসেছ তোমরা?’
'বন দেখতে,' নিরীহ স্বরে জবাব দিল কিশোর।
'মিথ্যে কথ্থা বলনে আবার গর্ত্র ফে্েে দেব!' ধমক দিয়ে বলন লোকটা।
'মিথ্যে বলছি না।'
এগিয়ে এন তিনজনের মধ্যে লম্বা নোকটা। ভাল করে দেখে কিশোর আর রবিনকে দেখিয়ে বনল, ‘এদেরকে আমি চিনি! র্নাক প্যারটে কুলির কাজ করতে দেখেছি।
‘প্পাই না তো!' বनন প্রথম ন্োকটা। 'চলো, আমরা চলে যাই। বनা যায় না, পুলিশের চর হতে পারে এরা!
‘ুা। কিন্তু এতনোকে ছাড়া রেথে গেলে বিপদে ফফনে দেবে। অকটা ব্যবস্থা করে যাই। পুরান্া কুঁড়েটাঁ় নিয়ে গিয়ে বেঁধে ফেনে রেরে যাব।

পিস্তন ঠেকিয়ে এক্টা কাঠের তৈরি বাড়িতে অনে ঢোকানো হনো তিন গোয়েন্দাকে। দড়ি দিয়ে শক্ত করে হাত-পা বেঁধে রেধে বেরিষ়ে নেন নোকওনো। বাইরে অন্ধকারে কথা শোনা নেন ওদের।

গড়িয়ে শিষ্যে দেয়ানে কান ঠেকান রবিন, চোনার জন্যে।
‘‘রবার কি করা?’ নিছু মরে একজন নোককে বনতে چনল সে।
'পোর্ট ম্যানথনে চলে যাব,' বনन আরেকজন। 'ইয়েলো প্যারটকে মেরামত করার জন্যে ওখানে ডকে তোলা হয়েছে। ওতত উঠে বजে थাকব। মেরামত শেষ করে জাহাজটা যখন চনে যাবে, आমরাও যাব, বেরিয়ে যাব এ দেশ てেকে। পুলিশ আর কিছু করতত পারবে না। নময় নেই আমাদের হাতে, বড়জোর আর তিন-চার ঘন্টা। লরিটা নিয়েই যেতে হবে।

সরে অসে সব কথা সঙীদের জানান রবিন।
ফিসফিন করে কিশোর বলন, পোর্ট ম্যানथন এখান শেকে দেড়শো কিলোমিটার দূরে। হাত-পা てোলা থাক্নে...' তার ক্থা ঢাকা পড়ে ঢেন লরির ভারি ইঞ্জিন স্টার্ট নেবার শক্দে।
'চনে যাচ্ছে ওরা!’ উত্তেজ্জিত হত্যে বনन রবিন।
यাওয়ার আগে একটা অघটন ঘটিয়ে নেন পেরানো গাড়িটা। এগজস্ট
 পড়ন গিয়ে שক্রেয়ে থড়খড়ে হয়ে যাওয়া ঝোপের পাতায়। প্রথমে বোয়া Єরু इলো, তারপর জুলে উঠন আগেন।

এ সরের কিছ্রুই জানन না তিন গোয়েন্দা। নিজেদের বাষন মুক্ত করার फम্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে ওরা ।



কয়েক जেকেড পর র্রবিন বनল, "আমিও পাচ্ছি।'

চমকে সেন কিশোর। 'জাখন নাগন না তো!
বাইরে দাউ় দাউ করে জুনে উঠন আত্র। তীब গতিতে ধেয়ে আসতে नाপन কাঠের ক্ডেড়েটার দিকে। পাতনা বেড়া ভেদ করে आসা আওনের আঁচ नাগতে জার্ভ কর্লু ওদের গায়ে।
'বেরোতেই হবে এধান থেকে!' চিৎকার করে বনন রবিন। 'নইলে কয়ना रয়ে याব!'

গড়িয়ে গড়িয়ে দরজার কাহে চনে র্রে সে। দুই পায়ে লাথি মেরে দরজা भুনে ফেনন। ডাকা দিল, 'জনদি অসো!'

মুসা আর কিশোরও একই ভাবে গড়িয়ে আসতে নাপন।
ততহ্ষণে বাইরে গড়িয়ে পড়তে ৩রু করেছে রূবিন।
পাথরে ধাক্কা چেয়ে থামন তার শরীর। বাধন কাটার মত কোন এক্টা জিনিস ষুর্জে বের করার চেষ্টা করতে লাগন সে। 飞েঁচা লাগছে পাথরে। বিদ্যুৎ চমকের মত তার মগজ্জে খেলে গেল কथাটা-পাথরতনো ধারান! মরিয়া হয়ে ওই পাथরে হাতের দড়ি ঘষতে নাগন সে।

যেন ঘোরের মধ্যেই টের পেন, দড়ি কেটে গিয়ে হাত দুটো মুক্ত হয়ে গেছে তার। নিজ্রের পায়ের দড়ি খুনন, মুক্ত কর্ল বন্ধুদের।

উঠে দাড়ান তিনজনে। आাতক্কিত হয়ে দেঋ্ন ওদের চারপাশ থেকে ঘিরে ফ্রেনেছে আাুনের এক বিরাট বৃত্ত। ভয়ানক গরম। আাচেই মনে হচ্ছে চামড়া ঋनসে যাবে।
'গেছি আমরা!’ কপান চাপড়ে বলন মুসা।
মিনের প্রতিটি বাড়িতে আগুন ধরতে আর্ষষ করেছে। ছড়িয়ে পড়তে দেরি रবে না।

দ্রুত ভাবনা চলছে কিশোরের মাথায়। এই অমিকুণ থেকে বেরোতে হলে এখুনি ক্রিছ্হ করতে হবে।
*প করে তার হাত চেপে ধরন মুসা, 'Шনছ!’
की?
কিশোরও খনতে পেল শব্দটা। বাড়ছে ক্রমেই। অকটু পরেই মাথার ওপরে দেখা ঢেল রয়ান ক্যানাডিয়ান রয়ারযোর্সের একটা হেলিক্টার।
'হ-ইচ্ছেটা কি!' তোতনাতে Өরু করল মুসা। 'ক্টার গল কোথেকে!'
'যেখান থেকেই আসুক,' কিশোর বনন, 'বেরোনোর ব্যবস্থা হয়ে গেন্ল আমাদের।'

ওপর দিকে হাত তুনে পাপলের মত নাচানাচি ৫রু করুল ছেলেরা, ঢেই সজে গলা ফাটিয়ে চিৎকার। একটা রেসকিউ স্নিং নেমে ज্রন হেনিকপ্টার থেকে। সেই দড়ির সিড়ি বেয়ে এক এক করে উঠে নেন তিনজনে।

বিশাল এক ফড়িঙের মত আগুনের ওপর উড়তে নাগল 'কপ্টারটা। আগুনের আনোয় চক্চচ কর্ছে ধাতব শরীর। ঘূরে ঘুরে আতুনের শিখার ওপর রাসায়নিক ফেন্না ছিটাতে নাগল। আরও অবটা 'ক্টার এসে যোগ দিন ওটার সক্গে । দুটোতে মিনে নিভিত়ে ফেন্নল আ๒ন।

গত্ষণে গোর্যেন্দাদের দিকে তাকানোর সুযোগ পেন রেসকিউ পার্টির একজন সদস্য। বলন, ‘«ক্কেবারে সময়মত হাজ্রির হয়েছি। কে তোমরা? রাতের বেনা এই বনের মধ্যে কি করহিলে?’

কি ঘটেছে, সংক্ষেপে জানাল কিশোর। আগুন কি ভাবে লেগেছে, বলতে भाরन ना।
'সিগারেট ধরিয়ে হয়ডো ম্যাচের কাঠি ফেলে গেছে ওদের কেউ,' রবিন বনन। 'نকনো ঝোপে পড়ে আஸুন ধরে গেছে।'
'হত পারে,' মাথা ঝাঁকান রোকটা। 'ভালমতই ধরেছিন। স্টর্মওয়েল থেবে আলো দেখা গেছে। তাই দেখেই তো এনাম।’

## এগারো

কয়েক মিনিট পর একটা ছোট এয়ারফিল্ডে নামল হেলিকপ্টার। ছুটে এন পুলিশ। গোয়েন্দাদের তুলে দেয়া হলো তাদের হাত।

आরেকবার একই কথা শোনাতে হনো তিন গোয়েন্দাকে।
 যাচ্ছে। ঘ্টা াননেক आগে গতিবেগ লজ্ঘন করার কারণে একটা নরিকে আটক করা হয়েছে। অ্যারেন্ট করা হয়েছে তিনজন লোককে। স্টর্মওয়েলের দিকে यাচ্ছিন ওরা। দूজনকে आমি চিনি। জানিয়াতি আর চুরির অপরাধধ থোজা इচ্ছিন ওদের।’

হোটেনে প্পৗছে দেয়া হলো তিন গোয়েন্দাকে।
খাওয়ার টেবিল থেকে খাওয়া ফেনে উটে িিয়ে অত সব কাত! না থেয়ে आর কোন কিছুই করতত যেতে রাজি নয় মুসা।

যাওয়ার পর রকি বীচে মিস্টার সাইমন<ে ফোন করন কিপোর। সমস্ত घটনা খुলে বনল।

তিनि বनনেন, 'কানই आসছি आমি। $3 ই$ তিনজनের সড্গ কथা বनতত হবে। ত্থ্য পাওয়া যাবে ওদের কাছে, আমি শিওর।'
'ठिক आছে, आসूন। आমরা চলে যাব কান পোর্ট ম্যানथনে, ইয়েলো প্যারটের খবর নিতে। কি বলেন?'
'যাও, ভান হবে।'
গাড়ির চাকা যে পাংচার হয়েছে, হোটেনে てৌছেই মানেজারকে জানিয়েছে কিশোর। খারাপ চাকা দেয়ার জন্যে রেন্ট-আ-কার কোম্পানিকে नালিশ করতে বनেছে। পরদিন সকালে আরেকটা গাড়ি ওদেরকে खোগাড় করে দিন ম্যানেজার। আর যাতত ওরকম বিপদে পড়তে না হয়, সে-জন্যে গাড়ির চাকাটাকা সব দেথ্ দিতে বলন কোম্পানিকে।

পোর্ট মান্শনে পৌছতে ঘন্টা দুই লাগন। বন্দরে পৌছে পানির ধার

ঘেঁষে চনে যাওয়া একটা রাস্তা ধরে এগোন মুসা। খানিক দৃর এগিয়ে পার্কি: নট দেণে সেथানে গাড়ি রাঙ্ন।

नाমन তিনজনে।
একটা পায়ারে বাঁধা ইয়েনো প্যারট জাহাজটাকে আগে দেষতে ণেল র্রবিন। হাত তুলে বনन, 'ওই যে।’

দেখতে দেষতে কিশোর বনন, 'পোর্ট ম্যানথন বেশি বড় না। বড়জ্জোর দু-ত্নিটে বড় জাহাজের জায়গা দিতে পারবে।'
‘এই জন্যৌই নিচ্য় এथানে এসেছে জাহাজটা। ঝামেনা কম, নিব্রানায় কাজ করানোর সুবিষে পাবে।'

কাছে এগিয়ে ভান করে জাহাজটাকে দেখতে নাগল তিন গোয়েন্দা। গনুইয়ের কাছে てোলের গায়ে ইয়াবড় এক গর্ত। ওটা মেরামত করছছ কয়েক্জন নোক।
‘তোমরা এখানে নতুন, তাই না?’ পেছন থেকে বনে উঠন একটা কষ্ঠ। তিন গোয়েন্দা ফ্রে তাকাতি বনन, 'জাহাজের ব্যাপারে আগ্রী?’

দাড়িওয়ানা এক বুড়ো। নিঃশক্দে এনে দাাড়িয়েছে ওদের পেছনে।
'হ্যা••’’ বনতে পিশ্যে থেমে নেল রবিন।
‘‘দিক দিষ়েই যাচ্ছিলাম আমরা,' কিশোর বনন। 'বন্দরটা দেখে মনে হনো দেখেই যাই।
'কি দেখবে, আজকান আর কিছু দেখার নেই!’ আফ্সোস করে বনন বড়ো। 'ছিন বটে কয়েক বছর आাগে" হানকা রক্টা হানি ফুটন তার দাড়িগোঁে ঢাকা মুতে। 'সাগর পছন্দ করে যে সব ছেনে, তাদের আমার ভানন नাপে।
'আপনি কি এই এनাকার নোক?’
ছ্যা। জন্মই আমার পোর্ট মানথথন। ষাট বছর আগে এই বন্দর থেকেই

 নামটা কঠিন মনে হনে ৫ধূ বিম বননেইই চনবে।

शাত মেনান তিন গোয়েন্দা। नाম বनল। পরিচয় দিन টুরিন্ট বনে। তারপর ইয়েনো প্যারটকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করন কিপোর, 'কি হয়েছে ওটার? এতবড় গর্ত হলো কি করে?'
‘জানি না,’ बिম বनन। ‘এর आগে আর কথনও দেখিওনি ওটাকে। नाবিক্ুনো ভাল না। ঠিক্ত কथा বनে না। ব্যবহারও খারাপ। आজকান এমনই হয়েছে। নাবিকের সজ্গে নাবিকের আন্তরিকতা কমে গেছে। अथচ आমাদের সময় এমন ছিন না।' দাড়ির মধ্যে চুনকান বুড়ো। ‘গर्তটা কি করে হনো অকজনবে জিজ্ঞেস করেছিনাম। সরাসরি মিথ্যে বনে দিन। অবাক নেগেছে আমার। কেন বনन, বৃねতে পারলাম না!'
'মিথ্যে বলে দিল?' বুড়োর কथার প্রতিষ্ধনি করুল যেন রুবিন। মানে?'
‘বনन, পানির নিচের চড়া নাকি দেখতে পায়নি। পাথরে নেগে গর্তটা

হয়েছে। यক্তনব বাজে কथা!
‘কেন, পাথরর নেগে হতে পারে না?’ জানতে চাইল কিশোর।
না, পারে না, এক নজর দেখ্ই যে কোন বাচ্চা ছেনেও বনে দিতে পারে এটা। দেখছ না, গর্তটা হয়েছে ওয়াটার-লাইনের ওপরে; যত বোঝাই নেয়া হোক, খোনের ওই পর্যন্ত পানিতে ডোবেই না। তবে আমি বলে দিতে পারি, কি ভাবে হয়েছে-গোলার আঘাতে।

গোনা! চোখ বড় বড় হয়ে গেন মুসার।
'কামানের।'
খবরটা হজম করতে কয়েক সেকেড সময় লাগল রবিনের। বনন, ‘এতবড় গর্ত মেরামত করতে কতদিন লাগতে পারে?’
‘্কমপক্ষে দ-তিন দিন তো লাগবেই।’
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে নাগন তিন গোয়েন্দা। কিছুহ্ষ দেখে बিমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ির দিকে রওনা হনো। পোর্ট ম্যানথনের এক্মাত্র হোটেলটা খুঁজ বের করন।

সেদিন বিকেকে স্টর্মওয়েন থানায় ফোন করে জিজ্ঞেস করন কিশোর, মিন্টার সাইমন এসেছেন কিনা। অফিসার জানান, রসেছেন। কোন্ হোটেলে উঠেছেন, সেটাও বলন।

তার সঙ্গে দেখা করতত চলন ওরা।
সাইমন জানানেন, "আমার চেয়ে তোমরা এপিচয়েছ অনেক ভান। অনেক ভাবে জিজ্ঞে করা হয়েছে নোকুলোকে, মিউজিয়ামে ডাকাতির ব্যাপারে কিচুই বনতে পারন না। হয় সত্যি জানে না কিছু, নয়তো চানাকি করে চেপে গেছে। দেখি, কান আরেকবার চেষ্টা করে দেখব।

ইয়েলো প্যারটের ক্থা সাইমনকে বনন কিশোর। গর্তটার কथা, আর সেটা কি করে হয়েছে এ বাপারে বিমের ধারণার কথাও বলन।
'ই, ইনটারেস্টিং,' মাथা দুনিয়ে বনলেন সাইমন। ‘ৈোজ নেয়ার ব্যবস্থা করব!

তার চেয়ে বরং আরেক কাজ করি? গর্তটা কি করে হয়েছে জানতে পারব। প্যারট গ্রুপের জাহাজ্তেনে কি শয়তানি করছে, তা-ও জানা यাবে।
'কি করতে চাও?'
'ইয়েলো প্যারটে চড়ে সাগরে পাড়ি অমাতে চাই!’

## বারো

তীব आাপত্তি করনেন সাইমন, 'ও কাজও করতে যেয়ো না, ভীষণ বিপদে পড়বে! র্মাক প্যারটের নাবিকরা তোমদের চেনে। দুটো জাহাজ একই কোম্পানির। এমন यদি হয় ওটা থেকে ইয়েলো প্যারটে বদনি হয়ে जন কোন

नाबिक？
＇কিহুটা Жুঁকি তো নিতেই হবে। उবে আমার মনে হয় না এসেছে，＇ কিনোর বলন।＇ওদের সেইলিং শিডিউন আমি দেখেছি। গত কয়েক হণায় কাছাকাছি হওয়া তো দৃরের কথা，রকটা আরেক্টার কাছ থেকে বহ মাইন তফাতে থেকেছে।＇
‘কিন্তু এ সব যুক্তি আমি মানতে পারছি না।’
＇সাবধান थাক্ব आমরা।＇
দীর্ঘ এক্টা মুহৃর্ঠ নীরব থেবে সাইমন বললেন，＇বেশ，ভাল করে প্চান করে তারপর উঠৌi＇
＇आक्शा।
পরদিন আবার বন্দরে এন তিন গোয়েন্দা। দূর থেকে দেখতে নাগন পায়ারে বাঁধা ইয়েনো প্যারটকে। জোরেশোরে মেরামত চলছে। আষ্尹ি অ্যাসিটাইনিন টর্চ নিয়ে কাজ করছে কয়েকজন টেকনিশিয়ান，কয়েকজন অকটা ইশপাতের মোটা পাত চেপে ষরেছে গর্ত্তর মুখে। ঝালাই করে পাত লাগিয়ে ফোকর বন্ধ করছে।
＇কাজ শেষ হয়ে এসেছে，＇রবিন বলन।
＇घা，＇মাथा ঝাঁকাन কিশোর，＇চলো，आমাদের কাজ שরু করি।
শহরে ফিরে অ্রক্টা দোকান থেকে শমিকের পোশাক কিনন ওরা। তারপর হোটেনে ফিরে এন খাওয়া－দাওয়ার জন্যে।

একটট ডেনিম জ্যাকেট গায়ে চড়াতত চড়াতত মুসা বনন，আন্नাহ না করুক，ব্য্যাক প্যারট থেকে কেউ এসে না উঠনেই হয়।
＇আনবে না，’ কিশোর বনন，‘এ ব্যাপারে আমি নিচিত।’
বার দুই ঘোৎ－ঘোৎ করন মুনা । বোঝাতত চাইন，ভরনা পাচ্ছে না সে।
মুখ ডুলে তাকান কিশোর，＂তবে কি তুমি যেতে＂চাও না？＂
＇ना না，চাইব না বকন？＇তাড়াতাড়ি হাত নাড়ন মুসা। তোমার কি মনে হয়，জাহাজে করে সাগরে বেরোনোর এমন সুযোপ আমি ছাড়ব！কোন কিছুর ভয়েই না！＇

হাসন রবিন，＇ভৃতের ভয়েও না？’
কাनো মুখ আরও কালো করে ফেনन মুनা，দূর！यাত্রার セরুতেই यढ্তラব অनক্ষুণে কথা！

আবার পায়ারে এসে সিঁড়ি বেয়ে ইয়েনো প্যারটের মেইন ড্ৰেকে উঠে जन তিন গোয়েন্দা।

গাট্টাগোট্টা，রুক্ষ চেহারার একজন নোক এগিয়ে এন，＇কি চাই？’’
‘ফার্ট মেটের সজ্গ দেখা করতে এরেছি，’ বিনীত ভগ্গিতে জবাব দিন কিশোর।
＇কেন？
＇কাজ চাই।
কর্কশ অরে হেসে উঠন নোকটা। ঢডকে বনন，＇হে বমার। তিনটে

ছেনে অলেছে কাজ্জের પ্খোজ্'
বেবিনের পাশ থেবে বেরিয়ে এল নম্যা जক নোক। হাত आর গनার
 তाক্ষ্যে ঝাঁাজান মরে জিজ্গে করন, 'কে তোমরা?'
‘আমি কিলোর। ও রবিন, আর ও মুনা।
‘এभানেই বাড়ি?'
না, একেক্জনের একেক জায়পায়। घুরে বেড়ানোর নেশা আমাদের। কাজ बরি বেড়ানোর টাকা জোগাড়̣র জন্যে। সাগরে বেরোনোর খুব ইচ्शে !

দিধা করতত नাগ্ন বমার। দ্দেি, ঢাবরু হবে।



'রাজা’' किণোর বनन, 'কে এই रাজা?
 आयि।
'তোমার বক্বকানি थाমাবে!’ आবার ধ্যक দিन বমার। डिन
 কান সকানে র্রিপোট করবে। या 3 •
 ডেকে ত্ন বমার ছড়া আর কেউ নেই।
 आমি ভেবোেিনাম আর আসবে না তোমরা।
‘কেন, आসব না কেন?’ ক্লিারের প্রт।
 याকণে, কাজ বৃঝিল্যে দিই। দ亠ই ঘ্টার মধ্যেই জাহাজ ছাড়বে।' ঘাচের দিকে


গোল অকট্ট গर্ত্রে মৃখ দিত্যে বেরিয়ে এন মাঝবয়েनী, शাनকা-পাতना जক नোক। ‘नনन, न्याর?"
 কার্গা হোল্ডে নিয়ে যাও। দেণ্যো, ঠিক্ঠাক মड কাজ করে যেন।

গোন গर্ত দিয়ে নেশে মই্যের মड সিড়ি বেয়ে নিচে নামन তিন
 वाथक।
‘রত ছোট জায়া!’’ মা বনन।
দম ख্লোই ঢো সুশ্শক্নি!' সায় জাनान রবিন।


 বার্গা হোন্ডে অসে দেক্ন তিন গোল্যে্দা।

 'fिक $এ$ রকম बिनिम亠 द্রাক পারটে पूनঢে দেとেছি, তাই না, কিশোর?'


 সরে গেল ওরা।

‘কেন, মান চেক করতু বনলেন না?’ জবাব দিন কিণোর।
ত্তেমাকে अयানে प্যেত বনেছি নাকি?'
'কোथाও त্यেত মে ান কর্নেনন তো!'
আচ্যকা র্রেগে নগন নুক। ' জাবার মুল্ে মুণে তক্ক!' কিশোরকে চড় মারুলে।

কিন্তু नাগাতে পারন না। আট করে মাथা নুফ্যে ফেনেছে কিশোর।
आরও রেণে সিয়ে আবার মারার চেট্টা করুন তাকে নুক।



'गাত্ত হোন, নাহলে ছড়ী না,' মুা বনন।
‘বশ, गात्ত হ হাম!'
शত ছुড়़ দিन মুগা।
কিশোর বনन, 'অনার নিচ্চ় সিয়ে ক্যাপ্টেনের কাছে নানিশ করবেন?'
সামান এপ্টা ছেলের কাছে গায়ের ঢোরে হেরে গোে, এটা জনাতে
 পরে করব आমি। যাও, কোয়ার্টার্র চনে যাও।

एে্লার পলে রবিন বनন, আামেনা করবে এই নোক।
প্রৌ ঢে চাই না,' চিন্তিত ভभিতে বনन কিশোর।
কোয়ার্টারে पুকেই বাংকের ওপর অক্টা কাগজ পড়़ থাক্রে గে, यল जে। এপিয়ে এনে ডুনে নিল। ষক করে উঠন বুক। কাগ্জটায় একটা মাত্র नाইন নেখা:
এখনই জাহাজ ছেড়ে পানাও!

## তেরো

অবাক হয়ে গেন রবিন, 'কে লিখল?’
‘বুঝতে পারছি না!’ চিন্তিত ভभিতে বনन কিশোর। 'আমরা কে, এখানে কারও জানার কথা নয়। অথচ হুঁিয়ার করা হচ্ছে!'

ইঞ্জিন চানू হলো। কাঁপতে তরু করল পরো জাহাজ্টট।
'রওনা হচ্ছি আমরা,' মুসা বলন। 'খুব তাড়াতাড়িই মেরামত সার্ল ওরা।

কাগজটা পকেটে ররখে কিশোর বলল, ‘এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর আর সময় নেই। অনেক দেরি করে দিয়েছে। ইচ্ছে থাকনেও আর নামত্ পারব না এখन।

বাইরে থেকে লুকের ডাক শোনা নেল, 'আ্যাই, কোথায় てেনে তোমরা! জनদি এসো!

তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এন ছেলেরা। ওদেরকে ডেকে যেতে বনন नুক। একগাদা কাজ চাপিয়ে দিন। সে৩নো শেষ হতে না হত্তই আবার আদেশ দিন, 'যাও, এবার নিচে গিয়ে কাঠমিশ্তিকে বনো রঙের টিন দিতে। এখানে অনেক জায়গায় রঙ চটে নেছে, নহুন করে করত্ হবে।'

যাওয়ার পথে রবিন বলন, "যে ভাবে আমাদের পিছে নেগে আছে, তদন্তের সময়ই পাব না। ক্যাপ্টেনের কাছে নানিশ করেনি বটে, কিন্তু অপমানের ঝাল তুলবে এ ভাবেই।
‘ৈৈৈ্য ধরত্ত হবে,' কিশোর বনন, 'ছুটির সময় করব।'
রঙ করায় ব্যস্ত হলো ওরা। মইয়ে চড়ে এক্টা দরজার মাथায় রঙ করতে উঠন মুना। आচমকা হাত থেকে রঙের টিন নগন ষডে। আর এমনই কপান, সেই সময় নিচ দিয়ে যাচ্ছিন বমার। টিনের রঙ পড়ন তার গায়ে-মাথায়। রেগে আஸুন হয়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠন, 'অ্যাই ছেনে, কানা' নাকি! দেখতে পাও না!' হাত নেড়ে ডাকন, 'নামো ! নেমে এসো!'

নেমে আসতে নাগন মানা।
কাছেই কাজ করছিন কিশোর আর রবিন, দৌড়ে এল ওরা।
কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে মুসার দিকে চেয়ে গর্জে উঠল বমার, 'কি ব্যাপার, ব্যাপার কি, अ্যা?’
'আ-আমি ইচ্ছে করে ফেনিনি...'
লাन হয়ে গেছে লোক্টার মুখ। আরও জোরে চেচচচ্যে উঠন, 'ফেনেছ! অবশ্যই ফেনেছ! আমাকে আসতত দেণ্েে শয়তানি করে রঙ ফেনে দিয়েছ আমার গায়ে। তোমদের নেয়াই ভূন হয়ে সেছে...’

মুनার পঅ্ষ নিয়ে বনতে গেন্ন কিণোর, 'আমার মনে হয়...'
'চপ!’ ধমকে উঠল বমার। 'তোমাকে জার সাফাই গাইতে হবে না! সব ৰ্ জাতের! বুঝতে পেরেছি আমি!' যুসার শার্ট খামচে ধরুন সে। 'তোমার小াঁ্ট দিয়ে মুছব

আর সश করতে পারল না มুসা। ছ্যাচকা টানে ছাড়িয়ে নিল শার্ট। এটা দেণ্যে যে্নে আরেকজন নোক। পেছন থেকে বোমা ফাটাল যেন তার কণ্ঠ, 'कि रচ्ছে?'

घুরে তাকান তিন গোয়েন্দা। মাঝারি উচ্চতার, মোটা একজন নোক। ধৃ-র হর্যে আসা বিশাল নৌए। সাপের চোখের মত শীতল নীল চোখ। ‘দেখুন না, ক্যাপ্টেন,’ বিচার দিল বমার, ‘রই পাজি ছেনেэেনোকে নতুন নেয়া হয়েছে। আসার পর থেকেই শয়তানি••এই কালো ছেলেটা আমার গায়ে রe ফেনে দিয়েছে।'

কড়া চোখে মু সার দিকে তাকান ক্যাপ্টেন, 'ফেলেছ?’'
'ইচ্ছে করে ফেনিনি, স্যার। টিনটা হাত থেকে পড়ে সিয়েছিন।'
‘ও ওরকমই বনছে, স্যার,' বমার বনन। 'ফেনেছে তো ফেলেছে, আমি বনায় আবার আমাকে মারতু আসে...'

ততা?’ কঠিন অরে বলন ক্যাপ্টেন, 'বেয়াদবিও করে! দूদিন बিগের মধ্যে আটকে थাকনেই মেরামত হয়ে যাবে।'

মুসার হয়ে বনতে গেন কিশোর आর রবিন। ধমক দিয়ে ওদের থামিয়ে দিল़ क्ञाপ্টেন। নিচ তनाয় बিগে নিয়ে যাওয়া হলো মেসাকে। ওটা এক ধরনের গারদ, থাচা বनাই ভাল। মোটা মোটা নোহার শিক। ভেত্রে ভরে তানা नाগিয়ে দিনে আর গার্ড রাখার প্রয়োজন হয় না। এই শিক তেঙে কিংবা বাকা করে বেরো়্না সষ্ঠব না।

বিগের তেতর আটকে থাকাটাকে বিশেষ ওরুতু দিন না মুসা, কোয়ার্টারের বাংক এর চেয়ে খুব রকটা ভান নয়। বরং কাজ করা থেকে বেবেচ গেন। কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেন দুদিন שধু রুটি আর পানি খেতে হবে ভেবে।

অনেক রাতে জাহাজের রান্নাঘরে হানা দিন রবিন আর কিশোর। খাবার চুরি করে নিয়ে এন।

ব্বিগের সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে ডাকন রবিন, 'মুসা, घूমিয়েছ?’
'আরে না,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিন মুসা, 'পেটের মধ্যে দোজণের আগুন! ঘুম কি আর আসে?’

হেসে ফেন্নে রবিন, 'আञুন নেভানোর জিনিস অনেছি। নাও, ধরো।’
খাবার দেখে চোর্থ চক্চক করে উঠন মুসার। শিকের ফাঁক দিয়ে নিতে নিতে বলন, "বাঁচানে, রবিন। আন্নাহ তোমাকে বেহেশত ননিব করুন।’

সেতো মৃত্যুর পর...'
'সেই জায়গাই তো আসন। অনত্তকাল ধরে থাকতে হবে।'
জজनি জनদি چেয়ে নাও,' তাগাদা দিন কিশোর। 'কেউ দেখে ফেন্লনে আমাদেরও ভরবে। তোমাকে এখানে ফেনে যেতে খারাপ নাগবে। কিন্তু কি

[^1]করব। বের করে নিয়ে গেলে ক্যাপ্টেন আমাদের আস্ত রাখবে না।'
'থাক থাক, নেয়া লাগবে না,' বার্গারে কামড় বসিয়ে বনन মুসা, ‘এখানেই ভান আছি। কাজকাম থথৰে বেঁচে ণেনাম। রোজ এ রকম করে খাবার দিয়ে যেয়ো, তাহনেই হবে।'

রোজ আর কোথায়, দূই রাত। আজকের রাত তো চলেই গেন, আর একরাত। थাকো তুমি। দেখি, ইতিমধ্যে তদন্তের কাজ কতদূর এগিয়ে নিতে भाরি आমরা।
'তোমার প্ম্যানটা কি?’
'মানখানার কাওওলো পরীক্ষা করব। আমার ধারণা, ওওুো সাধারণ কাও নয়, কোন ঘাপনা আছে।

হহ্মি দিয়ে যে নোটটা লিখজ, সে-ব্যাপারে কি ভাবছ? কে লিখেছে কিছু বূঝতে পারছ?’
'না। তবে জাহাজের কেউ যদি আমাদের চিনে ফেনে এই নোট দিয়ে থাকে, जে শত্রু নয়; তাহনে এতক্ষণে ক্যাপ্টেনের কাছে ধরিয়ে দিত আমদের।
'তাহনে সামনে आসছে না কেন সেই নোক? अদৃশ্য হয়ে থাকা রহস্যময় কেউ বন্ধু হনেও আমাকে চিন্তায় ফেলে দেয়।
'আমাকেও,' কিশোর : নন। ‘ঠিক আছে, আমরা এখন যাই। কান দেখা रবে1:

মূসার কাছ থেকে সরে অসে বার্গো হোল্ডের দিকে চনন কিশোর আর রবিন। গनি ধরে এগিয়ে মোড় ঘুরতেই বমারের মাখোমূখ্ পড়ে গেন।

‘যাচ্ছি না,’ কিশোর বলন। 'ঘরের মধ্যে হানফাঁন নাগছে, তাই এক্টু.
'यাও, কোয়ার্টারে যাও!' কঠোর অরে বনন রমার।
आপাতত ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। অররও রাত হনে আবার বেরোবে, মনে মনে ঠিক করে রবিননকে নিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে এন কিশোর।

কিন্তু সারারাতে আর কোন নুশ্যোই পপেন না। ক্যেক্বার করে বমারের গলা ఆনতে বেল প্যাসেজওয়েতে। বেরোতে গেনে তার চোঝে পড়ে যেতে পারে। আবার ওদের বাইরে দেখলে সন্দেহ জাগতে পারে নোকটার। ঝুঁঁি নিতে চাইল না কিশোর। এ ভাবে বেরোনো ঠিক হবে না বুঝে শেষে ঘूমিয়ে পড়ন দুজনে।

রবিনের মনে হনো, ঢে কেবল চোখ মুদেছে, অমনি কানের কাছে ধমক খनन, 'আ্যাই, ওঠে, आর কত घूমাবে!'

চোখ মেনে দেখল, লুক ডাকছে। ডাক ফনে কিশোরও উঠে পড়েছে।
তাড়াতাড়ি কাপড় পরে লুকের পিছ্ন পিছ্ মই বেয়ে ডেকে উটে এন দুজনে। ভোর হর়ে গেছে। তাজা কোমন বাতাসকে যেন চাবৃক মারছে বমারের তীক্ষু কৃ্ঠ। আদেশের পর আদেশ দিয়ে চলেছে সে।
‘যে যার ডিউটিতে নেগে যাও,’ বমার বলল। 'কিপোর পাশা এসো जमिबে!'

ফার্ট মেটের কাছে এগিয়ে ঢেন কিশোর।
দে্ক পাহারায় থাকবে তুমি। চার ঘ্টা ডিউটি, চার ঘট্টা অফ, এ ভাবে ডিটটি দেবে। যাও, বিজে গিয়ে রিপোট্ট করো।

आগের কাজতলোও আরামের ছিন না, কিন্তু নতুন কাজটা আরুও বিরক্তিকর মনে হলো কিশোরের কাছে। বেশি খারাপ লাগছছ এই ভেবে যে এবই बায়গায় আটকে থাকতে হচ্ছে তাকে। জাহাজের কোথাও ঘুরতে পারছে না, তদत্ত করা তো অসষ্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাঝরাতের পর তাকে ডিউটি থথকে রেহাই দেয়া হলো। ক্সান্ত হয়ে কোয়ার্টারে ফিরে দেখে তার জন্যে অস্থির হয়ে অপেষ্পা করছে রবিন। তাকেও সারাটা দিন নানা ভাবে খাটিয়ে আধমরা করে ফেলা হয়েছে। ওই অবস্থায়ই দুজনে বেরোন মুনাকে খাবার এনে দিতে।
‘এলে,' দেণ্েই বনে উঠন মুসা, আমি তো তেবেছিলাম আমার ক্থা ভ্রুনেই গেছ।
'নিজ্জেদের ক্থাই ভূনে শেশে বসেছি।' আগের রাতে বমারের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর কি অবহ্গা করা হয়েছে ওদের, মুনাকে জানান কিশোর।
'ওই নোক্টা মনে হয় একই সজ্ছ সব জায়গায় থাকে!’ মুনা বनন। "আমাকেও অসে দেখে গেছে!’

আমরা यাই। এथানে তোমার কাছে দেখে ফেনননে সর্বনাশ করে ছাড়বে।

ফিরে এসে রবিন জিজ্ঞেস করন, "আসল কাজ্জের কি করবে?’
‘এখनই বেরোব। প户্চিম দিকে মেঘ করেছে দেখে এনাম। বিজে গিয়ে দাঁড়িয়ে आছে বমার। বার বার মেঘের দিকে তাকাচ্ছে। মনে হয় ঝড় আনবে। এনে ওদিকেই নজর থাক্বে তার, কার্গো হোল্ডে দেখতে আসার आর সময় পাবে না ।

আর কেউ যদি আসে?’
'েেই ভয়ে তো আর বজে থাকতে পারি না।
ধীরে ষীরে গড়াতে আর্ভ করেছে জাহাজ, এ পাশ কাত হচ্ছে, ওপাশ কাত হচ্ছে। না দেখ্খেও বনে দেয়া যায় অশান্ত হয়ে উঠেছে নাগর। ঢেউ বড় रচ্ছে।

কার্গো হোল্ডের দিকে রওনা হলো দুই গোয়েন্দা। প্যানেজওয়ে ষরে চলতে গিয়ে নামনে পায়ের শপ্র セেনে থমকে দাঁড়ান কিতশার। তার ণেছনে
 কিশোর। একপাশে একটা দরজা দেখে চট করে पুকে গেল ভেতরে। ঘর না বনে বড় আলমারি বनाই ভাল। ঝাডু, দড়ি আর নানা .বাজে জিনিতে বোঝাই। তার মধ্যেই ঠেসেঠুসে জায়গা করে নিন নিজেদের। কथা ধনতে পেল।
‘রসো এসো，জলদি অসো！’ চিককার করে বনন অক নাবিক। বমার ডাকছে। আাকাশের যা অবস্থা，আজ．রাতে কপালে দুঃখ আছে সবার।

পায়ের শক্দে आন্দাজ করন কিশোর，কম করেও ছয়জন নোক প্যাসেজওয়ে দিয়ে ছুটে গেল।

লোক্গুনো চলে যাওয়ার পর মিনিটখারেক অপেক্ষা করে দর়জা খুনन কিশোর। আবার অগোল কার্গো হোল্ডের দিকে। হঠাৎ করে বেড়ে গেছে জাহাজের দোনানি। দ্রুত বড় হচ্ছে চেউ। ঝড়টা বুঝি রসেই পড়ল।

কার্গো হোন্ডের মুখে রবিনকে পাহারায় রেথে ভেতরে पুক্ন কিশোর। টর্চ জেলে এসে দাঁড়ান ऊुঁড়িঔনোর সামনে। ঠিক অই সময় বিশাল এক্টা ঢেউয়ের মধ্যে পড়ে ঢেন জাহাজ। সাংঘাতিক এক্টা দুनিনিতে কাত হয়ে গেল একপাশে। জায়গামত রইন না আর ऊुঁড়িজো। গড়িয়ে পড়তে ধরু করন।

## চোদ্দ

বিকট শক্দে জাহাজের ধাতব খোনে ছড়িয়ে পড়তে নাগন ঔঁড়িকুনো। এর নিচে চাপা পড়নে হাভ্ডি আর আস্ত থাকবে না এক্টাও।

পাগনের মত বাচার উপায় খুঁজন কিন্ার। মাथার ওপরের কড়িকাঠকক ষরে রেথখছে রকটা নোহার মোটা পাইপ দিয়ে তৈরি থাম। आর কিছু না দেখে পাইপটা বেয়েই উঠে গেন সে। নিচে গড়াগড়ি খেতে নাগল ৰঁড়িখ্টো।

ধূডূম－ধাডুম শব্দ হচ্ছে। পাইপেও এনে কোন কোন ऊঁড়ি বার্ড় খ্য়ে জাহজ্রের দোনার সন্সে তাল রেথে ফিরে যাচ্ছে। থরথর করে কেরেপে উঠছে পাইপ। কিশোরের ভয় হচ্ছে，এই ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে পিছনেই পড়ে যাবে সে। হাত－পা দিয়ে বপেচিত্যে ধরে আছে।

বাইরে বাড়ছে ঝড়ের বেগ।
বেশিফ্ষ আর এ ভাবে থাক্তে পারবে না，বৃねতে পারছে जে। নিচে পড়নে যে কি হবে ভাবড় চাইল না।

বাইরে কি করছে রবিন？সে কি এই শব্দ せনতে পাচ্ছে না？
আলো জূনে উঠন কার্গো হোন্ডের ভ্তের। কয়েক্জন নাবিক এনে ছকন। চোঈ বড় বড় করে এক্টা মূহৃর্ত তাকিয়ে রইল ওরা গড়াগড়ি খেতে থাকা ऊँড়িজনোর দিকে। তারপর ছুটে অन তুলে নিয়ে গিয়ে জায়গামত বেંষে রাখার জন্যে। তাদেয মধ্যে রবিনকে দেখল না কিশোর।

ऊডড়িজেনো সরাতে বেগ পেতে হলো নোক্জলোর। পাইপে এনে বাড়ি খাচ্ছিন মেওনো，সেওলো সরিয়ে ফেনতেই হাত ছেড়ে দিয়ে ধপ কব্রে নেশে পড়ন কিশোর।
‘এখানে কি করহিলে？’’ ধমক দিয়ে জ্জ্ভেস করুন একজন।

এই সময় ঘরে ঢুকল ক্যাপ্টেন। ঘর্রে একবার চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করনন, ‘কিসের आওয়াজ হচ্ছিন?’

खानान जকজन नाবিক।
ऊঁড়িজুলোর দিকে তাকিয়ে শেকে আবার জিজ্ঞেস করন ক্যাপ্টেন, 'সব ठिক করা হয়েছে?’
'হয়েছে, স্যার। কিন্তু এই ছেলেটা এখানে কি করছে বুঝতে পারছি না। আমরা ঢুকে দেখি ওই পাইপটার মাথায় নটকে আছে।'

চোধ পাক্য়ে কিশোরের দিকে তাকান ক্যাপ্টেন। ‘এখানে কি করছিলে?
'घूম আসছিন না, স্যার, তাই ভাবনাম বাইরে গিয়ে বসে थাকি...'
‘‘ই ঝড়ের মধ্যে?’
আসনে, স্যার, ঝড় দেখারও ইচ্ছে ছিল। সমুদ্রে ঝড় দেখিনি তো ক্খনও। এদিক দিয়ে যেতে যেতে שনি কার্গো হোন্ডের মষ্্যে বিকট শব্দ হচ্ছে। কান এখানে কাজ করে গেছি। ভাবনাম, কোন জিনিস ভাঙছে না তো? দেখার জন্যে দুকেই পড়নাম বিপদে। আরেকটু হনেই পায়ের ওপর এসে পড়ত একটা গাছ। बাচার জন্যে পাইপ বেয়ে উঠে গেনাম।

‘বোকার মত पুকে প্ড়েছিলাম, স্যার। টর্চ জালতেই দেখি গড়িয়ে आসছে ऊঁড়িটা। টর্ট ফেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি পাইপে উঠে আগে পা বাঁচানাম। তারপর থেকে একটার পর একটা আনতেই আছে।

কিশোরের দিকে তাক্কিয়ে রইন ক্যাপ্টেন। চোখে সন্দেহ। তারপর বোধহয় মনে হনো, কিশোর সত্যি ক্থাই বনছে। কোয়ার্টারে ফিরে যের্ড বनल ওকে।

ফিরে এজে দেখে, বাংকে ধয়ে আছে রবিন। কিশোরকে দেখেই লাফ দিয়ে উঠে বসন। উদ্দি মরে জিজ্ঞেস বলন, 'ছেড়ে দিন! আমি তো তেবেছি তোমাকেও মুনার সজ্গে নিয়ে গিয়ে ভরবে!'

কি বনে ছাড়া পেল্যেছে, বনन কিশোর।
রবিন জাनान, শদ্দ হতেই দরজা দিয়ে উকি দিয়েছিন সে। ऊুঁড়িজেো গড়াতে দেখে ঘাবড়ে যায়। কি করবে, ঠিক করতে পারছিন না। এই সময় せন্ল, ক্য়্রকন নোকক ছুটে আসছে। ধরা পড়নে জবাব নেই, তাই দৌড়ে পালিয়ে আरि।
'ভানই করেছ,' কিশোর বনন। 'দুজনকে একসঙ্গে দেখনে ঝড় দেখার গ্প্র বনে পার পেতাম না।'

পরদিন সকালে কমে জল ঝড়। ইয়েনো প্যারটের চারপাশ ঘিরে নাচছে ফেনা। ভোর বেলাতেই কিশোর আর রবিনকে কাজে নাগিয়ে দেয়া হয়েছে। চার ঘন্টার ডিউটি সেরে বিষাম নেবার জন্যে বিজ থেকে কোয়ার্টারে ফিরছে কিশোর, এই সময় প্যাসেজওয়েতে মুসার সঙ্গে দেখা। টনতে টনতে জাসছে।

‘এই তো, কয়েক ঘন্টা আগে,' ক্রান্তস্习রে জবাব দিল মুসা। 'নোকের দরকার ওদের। তাই आমাকে খुতে নিয়ে গিয়ে কাজ্ে নাগিয়ে দিন। ইজ্জিনরুমের গরম! বাপরে বাপ, মেরে ফেনেছে! ইচ্ছে করেই টনে পড়ে গেনাম,' দাতত বের করে হাসন সে। ‘ওরা ভাবন, না খেয়ে থেকে থেকে কাহিন হয়ে গেছি আমি। কয়েক ঘন্টার জন্যে মুক্তি দিল।
‘আমাকেও। রবিনের কি অবস্থা কে জানে! ওকেও শেষ করবে! $\cdot \cdots$ চনো, সময় যধন বেয়েছি, घुমিয়ে শরীরটা চাঙা করে নিই।'

একটানা ঘন্টা তিনেক घুমান ওরা।
কিশোরের ডিউটির সময় হয়ে ণেছে। কাপড় পরে বেরোন সে। সজ্গে মুনা। बिজে যাওয়ার आগে রান্নাঘরে पুকে থেয়ে নিল। ওই নময় মুनাকে
 দেখবে।
‘‘কবার তো ধরা পড়েছ। আবার পড়নে কি কৈফিয়ত দেবে?’
দেখা যাক। ধরা আর না-ও পড়তে পারি।
 নজর দেবে না কেউ।

প্রস্তাব মম্দ নয়। রাজি হয়ে গেন কিশোর। দুজনে মিনে চনে গ্ল কার্গ্যা হোন্ডে । आসার পথে কাউকে দেখন না। দিনের আলো আছে এখনও, কিন্তু তা-ও ভীষণ অন্ধকার। জাহাজের এই থখালের মধ্যে দিন-রাত্রির কোন প্রভেদ নেই, आনো ঢোকে না।
 ধরে রাখে।

आলো ধরন মুना।
'অবাক কাও!' आনমনে বিড়বিড় করন কিশোর।
'কि?'
ঋড়ের জন্যে ভুন Єনनাম না তো!
'কি, বनো ना?'
'গড়াগড়ির শশ্দ। নিরেট কা৩ হলে যেমন হত তেমন নয়, কেমন ফাপা।'
‘‘াইছে! ডুমি ডাবছ...' থেমে গেন মুনা। মূদু রকটা শদ্দ কানে এসেছে।
কিশোরও セনেছে। তাড়াতাড়ি বনन, 'আনো নেভাও!'

## পনেরো

অপ্ধকারে কান পেতে आছে দুজনে। বুকের ডেতরে জ্লপিতের শদরেও অনেক বেশি নাগছে ওদের কাছে। মনে হচ্ছে, আরও আন্তে শব্দ করে না

## কেন? 飞নে চ্নেনে তো!

আবার জ্তত পেল শব্দটা। ওদের পেছন থেকে আসছে।
চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে ঢেল দুজনে।
ঝিনিক দিয়ে উঠন তীব উজ্জুল নীলচে আলো।
'আমি তোমাদের ভান চাই,' বলল একটা কণ্ঠ। 'তদন্ত্ত বাদ দিয়ে য়ত তাড়াতাড়ি পারো জাহাজ থেকে নেমে যাও। পানাও।'

ওরা কোন প্রশ্ন করার আগেই কার্গো হোন্ডের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল। চলে গেছে নোকটা।
'কি করব?’ জিজ্ঞেস করল মুসা।
‘বেরিয়ে যাব। ওই লোকটা কে, কি করবে, কিছুই জানি না। সে যখন এসেছে অন্য কেউও আসতে পারে। এই অবস্থায় ধরা পড়লে মহাবিপদে পড়ব।'

এবারও তঁড়িজনো পরীক্ষা করা হলো না। বেরিয়ে এন দুজনে।
কোয়ার্টারে অসে দেঙে লম্বা হয়ে ৃয়ে আছে রবিন। কাজ করিয়ে করিয়ে কাহিল বানিয়ে দিয়েছে ওকেও। ওদের দেষে উঠে বসল। জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায় গিয়েছিনে?’

ঋুলে বলন সব কিশোর।
ওদের মতই রবিনও চিন্তায় পড়ে গেন। ‘এই ঢোকই নোট নিখে বাংকে ফেনে গেছিন।'
‘কোন সন্দেহ নেই,' কিশোরও এ ব্যাপারে একমত। ‘কিন্তু এখানে কি খেলা てখলছছ ও, বুঝত্ত পারছি না। যদি জানেই আমরা কে, এই রহস্যময় আচরণ কেন করছে? কেন সামনে আসছে না?’
'র্র্যাক্মেন করত চায় না তো আমাদের?’ মুসা বনন, 'হয়তো ভাবছে, আমরা কে এটা বলে দেয়ার ভয় দেখানেই তাকে টাকা দিঢ়় দেব আমরা ।'
'নাহ্,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'সে-রকম কিছু হনে এত্মণে চলে আসত আমাদের্র কাছে।'
'আমরা এখন কি করব?’ রবিনের প্রশ্ন।
'চলো, ডেকে উঠি। তারপর জাহাজ্জের এখানে ওখানে ঘোরার চেষ্টা করব। কিছু নৃত্র বেয়েও যেতে পারি।'
'তোমরা যাও, রবিন বলन। 'আমি তয়ে থাকি। 'ঞুার শক্তি নেই।'
'थाธো। আমরা ঘুমিয়ে নিয়েছি, অসুবিধে হবে না।'
রবিনকে কোয়ার্টারে রেখে মুসাকে নিয়ে বেরিয়ে এন কিশোর। ডেকে উঠে घুরে বেড়াতে নাগল। এমন ভঙ্গি দেখাল, কাজ নেই, তাই সময় কাটাতে এসেছে দুজনে।

রেডিও রুমের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মুসার হাত চেপে ধরল কিশোর। উত্তেজিত নরে ফিসফিস করে বলল, 'খনতে পাচ্ছ?’

ফাঁক হয়় আছে দরজাটা । ভেতরে কথা বনছে দুজন মানুষ। একটা গনা

ওদের চেনা। কার্গো হোল্ডে এই নোকই ওদের সাবধান করেছিন, কোন সন্দেহ নেই কিশোরের।
‘খাইছে!' মুসাও চিনে ফেলেছে। ‘এ তো সেই নোক!’
'आস্তে!'
অকটু পর কথা বলততে বলতে বেরিয়ে এন দুজন নোক। একজনকে সাধারণ নাবিক মনে হচ্ছে। আরেকজনের চেহারা অত সাধারণ নয়। বয়েসে তরুণ, মাথায় লান চুন। জাহাজের রেডিও অপারেটর। কণ্ঠ ণনে বোঝা গেল এই লোকই সাবধান করেছিন কিশোরদের।
‘ঠিক आছে,' নাবিক বলन, 'অ্যান্টেনাটা চেক করছি এখুনি।'
'आচ्ছা।'
घুরে আবার রেড্ও রুমে ঢুকে গেল লাল-চুল নোকটা। দরজা नাগিয়ে দেয়ার আগেই পা বাড়িয়ে আটকে ফেলল কিপোর। ঠেলে দরজা খুলে সে আর মুনাও पুকে গেন।
‘কিছু মনে করবেন না,' কিশোর বলন, 'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

এক্টা মমহৃর্ত থমকে রইল নোকটা। ফ্যাকাসে হয়ে নেছে চেহারা। 'তোমরা ...কি কथा? কোন্ ব্যাপারে?'
'আপনার নাম কি?'
'টপ। টপ জেনসার।’
সরাসরি আসন ক্থায় চনে এন কিশোর, 'হমকি দিয়ে নোট লিণে রেখে আनা, বার্গো হোন্ডে গিয়ে সাবধান করা, এ সবের মানে কি, বলুন তো?’
'কি বনছ কিছু বৃঝতে পারছি না!’
তাকের ওপর রাখা এক্টা ক্যামেরার ফ্য্যাশগান চোণে পড়ন কিশোরের। 'ওটা आপনার?’
'ना না,' अন্ৰস্তি ভরা গनায় বলন রেড্ওিম্যান, 'কোন নাবিক ফেনে গেছে इয়তো!

টপ বাধা দেয়ার আগেই এগিয়ে গিয়ে তাক থেকে জিনিসটা নামিয়ে হাতে নিল কিশোর। ওটার ধাতব শরীরে থোদাই করা আছে দুটো ইংরেজ্জি অক্ষর T. J. মুখ তুনে তাকাল সে। আপনার নামের আদ্যকর বনেই তো মনে হচ্ছে। नादि কাকতাनীয় ব্যাপার বলত্ চান? যে নাবিকের ক্থা বলছেন, তার নাম আর आপনার নামের আদ্যহ্ষর কি এক?’

টপের কপালে বিন্দ̆ বিন্দু ঘাম ফুটেছে। হান ছেড়ে দেয়ার ভগ্গি করে বनन, 'বেশ, ওটা आমারই! তोতত কি?’
'খানিক আগে মালখানায় আমাদের ছবি তুলেছেন আপনি। কেন?'
জোরে একটা নিঃপ্বাস ফেনন রেডিওম্যান। 'নাহ্, মিথ্যে বনে পার পাওয়া যাবে না তোমাদের কাছ থেকে। ছ্যা, আমি গিয়েছিনাম, ত্রে ছবি তুলিनि। ফ্যাশার জেলে চোখ ধাধিয়ে দিতে চেয়েছিনাম, যাতে আামকে দেঋতে না পাও। শোনো, आমি জানি তোমরা তিন তোয়েন্দা।
'कि করে জানলেন?'
‘গোয়েন্দা গ冋্প আমার ভান नাগে। রহস্গ গল্পের বই পড়ি, সিনেমা দেথি। তোমদের কাহিনী নিয়ে ডেভিস ক্রিস্টোফারের বানানো একটা ছবি দেখেছি। তা হাড়া পত্রিকাতেও তোমাদের ছবি দেখখছি। তাই জাহাজে উঠতে দেখেই চিনে ফেনেছি।'

আমাদের সাবধান করেছেন কেন?’
আমি জানি, ইয়েলো প্যারটে তদ্ত্ত করতে উঠেছ তোমরা। কিন্তু বিপ্বাস করো, সিং?হের খাঁচায় পা দিয়েছ। ভয়ক্কর নোক ওরা। তোমাদের কোন क্ষতি रुয়ে यাক $এ$ आমি চাই না।'
'আমাদের নিয়ে যে ভাবছেন, এ জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ,' খানিকটা বাবা করেই বনन মুসা, লোকটার কथা এখনও বিশ্ধাস করতে পারছে না, ‘‘িन্তু आসনে কি চান आপনি? আমাদের পরিচয় এখনও ক্যাপ্টেনকে জানানनि কেন?’
'সেটা বনা যাবে না তোমাদের,' টপ বলन।

- 'আমাদের পরিচয় জাহাজে আর কেউ জানে?' জিজ্ঞেস করন কিশোর।
'জানি না। आমি অन्তত বनिनि। বनবও না।’
‘থ্যাংক্স। ইয়েনো প্যারট কিংবা আপনার সশ্পক্কেও কি আমাদের কিছু বনতত পারেন না?’

ভয় দেখা দিন টপের চেহারায়। আমার কিছু বনার নেই। তবে তোমাদের কथা বলতে পারি, কি বিপদের মধ্যে রয়েছ কब্পনাও করতত পারছ না তোমরা। আমার বুদ্ধি শোনো, যত তাড়াতাড়ি স্ত্ব পানাও এই জাহাজ থেকে। आমি তোমাদের সাহায্য কর্।’
‘আমাদের তাড়ান্নার জন্যে মনে হয় অস্থির হয়ে আছেন আপনি?’ आবারও বাকা করেই বনन মুনা।

অই সময় একজন नাবিক पूক্ন সেখানে। ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ দিন টপকে। ‘এটা এখুনি পাঠাতে বনেছেন ক্যাপ্টেন।'

কাগজটা দিয়ে চলে গেন নাবিক।
মেসেঞটা পড়ল টপ। রেডিওর কাছে লিয়ে রক্টা সুইচ অন করন। গোয়েন্দাদের দিকে তাকান না। 'মেসেজটা জকুনী।

কেমন সন্দেহ হলো কিশোরের। কেন যেন মনে হনো, এই মেঙসজের
 দেখতে পারি?’

ফিরে তাকাল রেড্ওিম্যান। এক্টা মুহৃত্ড দেখ্ন ওকে। তারপর কাগজটা বাড়িয়ে দিন, 'এটা তোমদের পড়তে দেয়া ঠিক হচ্ছে না। তবু দিনাম, দেখো।

কাগজটা হাত্ নিল কিশোর। দেখার জন্যে তার কাঁধের ওপর দিয়ে গনা বাড়াল মুনা।

পড়ে অস্ফুট শব্দ কব্রে উঠন বিনোর।

অবাক হলো টপ। 'কি হনো?’
কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে কিশোর বলন, 'মেসেজ!'
'চমকালে কেন?'
র্যাক প্যারটের ক্যাপ্টেনকে টামবিও আইন্যাড্ডের কাছে দেখা করতত বनছে ইয়েনো প্যারটের ক্যাপ্টেন!

তততে কি?’
'তাতেই সব কিছু!' আনমনে বিড়বিড় করুল কিশোর।

## ষোলো

 ওদের জন্যে, সেঔনো বিবেেনা করে মনে হনো, যায়। ৷্রাক পারট্টেে নিত্যে उদের তদন্ত্র ক্থা জনান সে।

চচাখ বড় বড় হয়ে নেছে ঢেজিওমানের। "তরমানে সামনে জারও ভয়ানক বিপদ তোমাদের! ন্যাক প্যারটের নোক উঠবে এ জাহাজে। ওদের অধ্যে ルমন ঢেউ থাকতে পারে, ঢে তোমাদের চিনে রেেনবে।
‘খাইছে!' কিশোর্রে দিকে তাকান সুসা, 'কি কর্য?’

‘ఆতে কাজ না-ও হতে পারে। তোমদদের यদি নুকিয়ে थাকতে না দেয়


 रड़ा यावে!

 आएে।

 অক ঘ্টা পর মেইন ড্ডেে দেখা কোর্রা । ণেছন দিকে থাক্ব आমি;

বেব্রিয়ে जन দूই শোয়েন্দা।
'পপকে কেমন মনে হনো?' প্রাটা মুসাকে নয়, যেন নিজেরেই কর্ল किশোর।



তা তো বটটই। কিন্তু জামাদের পকেৃই यদি হয়, নিজ্রের ক্ধা বনতে চाইन ना बেन?'
‘কোন কারণে ভয়-টয় ণেশ়েছে হয়তো। জোর করেও এই জাহাজে তাকে তোনা হয়ে থাকতে পারে।

ফিরে এসে রবিনকে সব জানান দুজনে। রবিনও চিন্তিত হলো।
এক ঘ্টা পর তিনজনেই ডেকে উঠে পেছন দিকে চনে রন।
কथামত ওদের অপপষায় দাঁড়িয়ে आছে রেডিওম্যান।
'অবश्रা যা ভেবেছি তার চেয়ে খারাপ,' অন্য কেউ খনে চেন্নার ভয়ে নিए অরে বনन সে। দুই बাহাজে নাবিক বদলা-বদলি করার কथা ভাবছে র্যাক প্যারটের ক্যাপ্টে।'
'সर्বনাশ!' आতকে উঠন রবিন। 'চিনে ফেনবে আমদের!'
'তোমাদের সামনে পখ এখন এক্টাই, পানানো। টামবিও আইন্যাড্ডে নেমে যাওয়া।
‘এওং তারপর না খেয়ে মরি!’ ভোোতা গनায় বनন মুসা। ‘রবিনসন ক্রূ⿰োর মত বন্দি হই অজানা দীপে!
'মরবে না,' আপ্বস্ত করতে চাইন টপ। 'өনেছি, দ্মীপের একধারে এক সন্ন্যাসী বাস কর্রেন ওখানে। তাঁর কাছে थাকতে পারবে যে কটা দিন অন্য কোন জাহাজ্র চড়ে দেশে ফেরার সুযোগ না পাও।'
'ওই একই কথা, निর্বাসিতই হব।'
আর এই জাহাজ্রে থাকনে জীবন থেকেই নির্বাসিত হবে, পরপারে চনে যাওয়া নাগবে-কোনটা ভান?’

চুপ করে Єনছিন আর ভাবছিন কিশোর, জিজ্ঞেস কর্রল, 'কখন দেখা হচ্ছে জাহাজ দূটোর?’
'आগামী কান রাতে।'
তীরে তিড়বে নাকি?'
'মনে হয় না।
'তারমানে সাতরে তীরে উঠতে হবে আমাদের?’ মুসার প্রশ্ন।
‘এ ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখি না,' জবাব দিন কিপোর।
‘বেশ, তাহলে এইই করো,’ টপ বনল। 'কান রাতে দেখা করব, নাহায্য করব তোমাদের। রাত দশটায় দেখা হবে জাহাজ দুটোর, তোমরাও ওই নময় পানানোর জন্যে তৈরি থেকো। চনি। ওড বাই।

পরদিন সারাটা দিন ওদেরকে খাটিয়ে মারন বমার। অন্ধকার হওয়ার ज़নেক পরে ওদেরকে রেহাই দিন। প্রায় নয়টা বাজে তখন।

কোয়ার্টারে এসে দশটা বাজার অপেক্ষা করতে লাগন ওরা।
'আর এক ঘন্টা মাত্র বাকি,’ কিশোর বলন। 'পারো তো খানিকটা জিরিয়ে নাও।

দশটা বাজার খানিক आগে বেরোল তিনজনে। বেরিয়েই চোখে পড়ে গেল বমারের। গর্জে উঠন ফাস্ট মেট, ‘এই, এদিকে এসো!’
'কি চায় আবার?’ ফিসফিস করে বলন রবিন।
अभিয়ে গেন ওরা।

আজকের রাত্ট बিগে বাটাতে হবে তোমাদের তিনজনের,' শীতল কণ্ঠে বनল বমার।
‘কেন?’ রেগে গেন সুলা। 'কি করোি আমরা?’



‘এ ঢে জাহাজ না, মাের মলন্থক...’’
মসাকে ক্থা ণেষ ক্রতে দিন না বমার। ক্য়েক্জন নাবিককে ডেকে ওদের নিয়ে শ্যেে বনन।

জোর করে ষরে রনে ওদ্দেরক बিণে ভরে তানা দিয়ে চনে ঢগন নাবিকেনা।
‘এইবার মর্রেছি!' রবিন বনন। 'বমার ব্যাট আমাদের পানানোর ক্থা জোে ফেনেনি রো?
 করে না মোটে। নগাপন কিছু यদি জেনে ঝেলি, এই ভয়ে এখানে আটিকে तরেণ্Vে!

 जcোি:

রबটা শাবন नিয্যে অলেছে সে। সেটা দিয়ে চাড় চের্রে দরজার কজা



मुना नल্भে সড্x জবাব দিन, ‘পারब।'
রবিन জানে, সে-ও পারবে। কিশোর দমে গেন। সাতার সে-ও भाর্, ত্বে পানি তার ভান नाগে না। ज ছাড়া রাত্র সাগরকে তার তয়
 आপনাব্।!

आচ্মকা ত্ত্র হয়ে নগল ইয়েরো প্যারটের ইঞ্রিন। বিজ থথবে खার্ট মেটের চিৎকার শোন ঢেন, 'োের ফফনো!





 সст?



াগজটা পকেটে রাখ্ড রাখতে প্রপ্ন কর্ল টপ, কি বাজ হবে এটা मित्यে?
 পড়নে দেসেজ পাঠিক্যে שখূ বনবেন, বিপদ্দ পড়़হি, সাহাযোর জন্নে তিন


 গগन।

## সতেরো

 তिनজन्न।

 'याब, निরাপদদই आসতে পারনাম।'



 দিয়ে যার যার পাক্যের ছাপ মুহে মুহতে যাব। তাহনে কেউ পিছু নিতে भारवে ना।
 याবश्रा ক্রन ওরা।

সকালে সুর্य ওঠার পর घুম ভাঙন। তীষণ গরম পড়তে আার্ভ করেছে।
 পাখি ডাকছছ। বাতাস দুनিয়ে দিয়ে यাচ্ছে নারকেন গাছেন ডগা।

राনে जन মানুব্রে গना।


‘কই, ঢোন চিছ্ই ঢো ঢেখছি না,’ বনন এबজন। ‘এখানে आলেনি।


आমারও তাই মনে হয়,' জবাব দিন आরের্জন। বমার বড় ব্বেলি ভয়


 করেও आসতে পারনাম না। বমার্রে সচ্গে নেচে নেচে $এ$ সব পাগলামির কোন মানে নেই। চনো, চনে যাই। গ্যানে आলেনি ওরা।

आবার ডিঙিতে গিয়ে উঠন ওরা। জাহাজে ফিরের চনन।
তীর থথকে দৃরে র্যাক প্যারট आর ইল্যেনো প্যারট, দুটটে জাহাজই নোঙর করে আছ, দেখতে বপল নোল্যেন্দারা।

"ভা্িিস নাক ডাকাওনি তুমি,’ রসিকতা ক্রু কিণোর।
সন্নাসীর て্যোজ তখুনি বেরের্যে পড়ন ওরা। টপ বলেছে দীপের অক্ধার্র थाকেন। ঢোন धाরে?
 ना दोला।

কিন্তু ঘন ব্যেপ आর গাছপানা অসুবিধের সৃষ্টি করছ్, গতি ধীর করে




 র্রবিন। ‘‘ত ছোট ঘরে মান্ষ বাস করে!’

দ্খরত হবে! সন্যা|সী মানুষ, হয়ডেে সারাষ্ণই বলে খাকেন, শোয়ার भ্রয়োজন হয় ना।
'ডাক্ব নাকি?' মুসার প্রশ্ন।

 कर्डा कठिन।

সাবধান্ন ঘরটার চারপাশ घুরে দেখল ওরা। অবাক नাগন অক্টাও জানাनা দেই দেণে।
‘কোন মানুষ্বের চিহ তো দেখছ্ছি না,’ কিশোর বনন।

 आমাদের;

থমকে দাড়ান কিশোর। নিচের দিকে চোv। দেখো দেখো, পা়্যের ছপ।

মুনা आর রবিনও তাকান। বালিমাঢি হলেও ঘান জন্মেছছ।
 मिকে। মাছ ধরতত याয়नि তো?’
 দেঈনেই ঢো চৃবে যায়,' বলে দর্রার দিকে এগোন কিশোর। নব ধরে

মোচড় দিয়ে ঠেনতেই নিঃশব্দে খুনে গোন পান্না।
ভেতরের জাবছা অন্ধকারে চোৰে সওয়াতে কয়েক সেকেড লাগন ওদের। কিছুই নেই, কেবন একধাপ সিড়ি নেমে গেছে মাটির তনায়।

এত ছোট ঘরের মানে অতঞ্ষণে বুঝতে পারল ওরা, এটা সিড়িঘর। আসন ঘর রয়েছে মাটির নিচে।
‘আ্চর্য! মাটির নিচে ঘর বানিয়েছে?’ ভীষণ অবাক হয়েছে রবিন।
‘র্রে অবাক হওয়ার কি হলো? কত রকমের পাগন আছে দুনিয়ায়।'
आগে আগে চনন কিশোর। পেছনে অন্য দুজন। দশটা ধাপ নামার পর সামনে আরেকটা দরজা পড়ন।

টোকা দিল কিশোর।
সাড়া মিলन ना।
'চলো, দুকে দেখি,’ ফিসফিস করে বনন রবিন।
ভয়ে ভ<়ে মুনা বনन, 'আমার दেমন জানি লাগছে! ভান্নাগছে না! নত্যি फूকবে?

ততষণে দরজায় ঠেনা দিয়ে ফেনেছে কিশোর।
খুলে নেন বড় অবটা ঘরের পান্না। ভেতরে বৈদুতিক আলো জুলছে।
शी করে তাক্কিয়ে রইন তিন গোর্যেন্দা।

## আঠারো

ঘরের একপ্রান্তে বিশান এক চেয়ারে বসা এক্জন মানুষ। কোন নড়াচড়া নেই। এমনকি চোখের পাতাও পড়ছে না।
‘‘ই যে,' ডাকন কিশোর, ‘धनছেন?’
জবাব নেই।
কিশোরের দিকে তাকান মুসা, ফিসফিস কंরে বনন, 'আসন তো?’
মানিষটার কাঠে থখাদাই করা মুখে যেন বরফের মত জমাট হাসি, নিঃঃ্বাসও নেই যেন। গায়ে লান-সাদা চেকের চ্পোর্টস শার্ট, পরনে হাঁটর কাছ থেকে কেটে ফেনে দেয়া জিনসের পান্ট, আর পায়ে সাদ্য টেনিস 01
‘খাইছে!’ মুসার ভয় বাড়ছছ, 'মাদাম তুসোর মোমের যাদুঘর থেকে তুনে আান মেমের পুভুন নয় তো!'

এগির্যে গিয়ে মুখে আঙ্র লুঁইয়েই চিৎকার করে উঠন রবিন, 'কিশোর, জ্যান্ত মানুষ!'
‘কেন, মরা ভেবেছিন্ে নাকি?’’ কथা বলে উঠন মোমের পুতুল। হাসন। কিন্তু হঠাৎ করেই উষাও হয়ে গেল হাসি, সন্দেহ ফুট্ন চোখের তারায়। 'কে তোমরা? এখানে এনে কি করে?’

শান্ত কণ্ঠে কিশোর বনন, 'বননে কি বিশ্ধাঁস করবেন?'
'না করার কি কোন কারণ আছে?'
'নেই। তবে আমাদের কাহিনীটা উদ্টট নাপত্ পারে আপনার কাছে...'
'প্রুর উদ্ডট ঘটনা ঘটে এই পৃথিবীতে। বনো তোমাদের কাহিনী।'
'তার আগে নিজেদের পরিচয়ি দিয়ে নিই।’
এক এক করে তিনজনের নাম বলন কিশোর।
সন্যাসীও নিজের নাম বলনেন, প্রিক মেরিসন।
ওরা কারা, কি করে এই দ্মীপে এসেছে, সব বিস্তারিত বলল কিণোর। ক্থা শেষ করে সম্যাসীর দিকে তাকান, 'বিশ্ধাস করলেন তো?’

তাকে অবাক করে দিয়ে নীরবে মাথা দোনালেন সন্ন্যাসী, তারপর হাসনেন, 'করেছি। এটা মোটেও উদ্টট ঘটনা নয়। মানুষ অপরাধ করর, आবার মানুষই ঢেই অপরাধীদের 乡ুজজ বের করে শার্তি দেয়। যাক্গে, তোমদের নি"চ্য় খিদে ণেয়েছে...

সজ্গে সজ্প বনে উঠন মুসা, "খিদ্দ মানে! পেটের বোধশক্তিই নষ্ট হয়ে গেছে!'

পাশের আরেকটা ঘরে ওদেরকে নিয়ে এনেন সন্যাগী।
অবাক হয়ে দেখল গোয়েন্দারা, এ ঘরে রেফ্রিজারেটর থেকে ৃরু করে, ইলেকটিক ন্টোভ, ভেনটিনেশন সিসটেম-মোট কথ্থা আধূনিক জীবন যাপনের প্রায় সমস্ত নুযোগ নুবিধেই এখানে আছে। জেনারেটরের মৃদু ওজ্জন আসছে। ঘরের পাশেই বোথাও আছে যন্ত্রা। বিদ্যুৎ নরবরাহ করছে।

ফ্রিজ থেকে কাগজ মোড়া টাটকা বার্গার বের করে দিলেন সন্যাস্যী। কিছ্ন ম্ন আর দুধের বোতলও বের করনেন।

আয্হহের সর্জে হাত বাড়িয়ে খাবারুনো নিন তিন গোয়েন্দা। অনেকম্ম থেকে থেটে কিছু পড়়নি।

পেট কিছুট্ শান্ত হয়ে এনে কিশশার বলন, 'কিছু মনে না করনে এবার आপনার ক্থা বনুন। आাপনি এ দौ<ে কি করহেন?’

দেখতেই ঢো পাচ্ছ, ধ্যান কর্রাছি। অবশ্যই Ђশ্বরের ধ্যান।
निজ্জের কथा বলनেন স:়্যানী । মিয়ামিতে তাঁর অনেক বড় ব্যবनা আছে। त্তী आর একমাত্র মেয়ে দ্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর জগ-সংসারের প্রতি
 কাটানোর ऊন্যে। টাকার অডাব নেই, তাই মাটির নিচে এই কটেজ

 তিনি এখান।

থাওয়া ণেম হয়ে অসেতে গোয়েদাদের।




ব্যবস্থা থাকনে সারাজীবনই কাটিয়ে দিতে পারব আমি এখানে। দারুণ একটা পिকনিক।

দ্রীপে চমеকার বাটতে নাগন তিন গোয়েন্দার দিন।
তিনদিন পর সন্ন্যাসীর রসদ নিয়ে বপ্পেন এন। ফেরার পথে ওদেরকে তুলে নিল বিমানট। পাইলটের নাম টেরি নোলান। লম্বা, সুদর্শন, হাসিখুশি রক তরুণ। কয়েক মিনিটেই খাতির হয়ে গেন গোয়েন্দাদের সজে।

পরদিন গভীর রাতে বাড়ি ফির্ল তিন গোয়েন্দা।
তার পরদিন সকানে দেখা করতে দেল ভিক্টর সাইমনের সক্গে। তাঁকে খু খে বনन সব।

आফসোস করে রবিন বনन, ‘কিন্তু অত কিছু করেও নাভ হলো না। ইয়েনো প্যারটের সঙ্গে মিউজিয়ামে ডাকাতির সম্পর্ক আছে কিনা জানতে পারলাম ना।
‘তাত কি?’ হাসলেন সাইমন। ‘‘কেবারেই নাভ হয়নি বলতে পারো ना। निরালা দ্মীপে ওরকম একটা পিকনিক করে এনে, এটা কি কম কथা ! ফনে আমারই তো নোত হচ্ছে। যেতে ইচ্ছে করছে।’
'আরও একটা ব্যাপার,' কিশোর বনল, ‘ইয়েলো প্যারটের সজ্গে যোগাযোগের একটা ব্যবস্থাও করে আসতে পেরেছি। যখন ইচ্ছে টপের সজ্গে রেড্ডিতে কথা বলতে পারব। জানা যাবে জাহাজটার পজিশন।

তা বটে। এদিকটা ডেবে দেখেনি রবিন। চুপ হয়ে ঢেন। দুঃখ রইন না আর।

## উनिশ

পরদিন নভুন घটনা ঘটন। রাত দশটায় ইয়ার্ডে ফোন করে সাইমন জানানেন, নস অ্যাঞ্জেনেনে গোল্ডেন অজ মিউজিয়ামে ডাকাতি হয়েছে। কিশোর যাবে কিনা জিজ্ঞেস করলেন।

যাবে তো বটটই, বলন কিশোর। রবিন আর মুসাকে নিয়ে তখ্যুনি তাঁর বাড়িতে আসছে, এ ক্থাও বনে দিল।

তবে মুনা বা রবিন কাউকে সড্গে নিতে পারুন না তে। রবিন বাড়ি নেই, বাবার সন্জে জরুরী কাজে বেরিয়েছে। ক্থন ফিরবে, বনতে পারনেন না মিসেস মিনফোর্ড।

আর মুনাকে আটকে দিয়েছে তার আম্মা। বাড়িতে কেউ নেই। তিনিও গক পার্টিতে গেছেন। কত রাতে ফিরবেন, ঠিক নেই। একনা বাড়ি, পাহারা দিতে হবে মুসাকে।

অগত্যা একাই সাইমনের বাড়ি গেল কিশোর। তাকে নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস রওনা হলেন ডিটেকটিড।

গোল্ড্ডেন এজ বেশ বড় মিউজিয়াম । ওখানে বৌছে দেখল ওরা，পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে অছে। সদর দরজায় পাহারা দিচ্ছে পুলিশ। আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে কিশোরকে নিয়ে ভেতরে ঢুকনেন সাইমন। সাদা পোশাকে．আসা পুলিশের ডিটেকটিভ বান্চের একজন পরিচিত গোয়েন্দাকে দেখতে পেলেন সেখানে। গোয়েন্দার নাম बড কার্পেন্টার।

সাইমনকে দেখেই এগিত়ে এন बড। হেসে হাত বাড়িয়ে দিন，‘এসে গেছেন।＇ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকান সে।

পরিচয় করিয়ে দিলেন সাইমন।
‘ও কিশোর পাশা，＇তার সক্গেও হাত মেনান বড，＇তিন গোয়েন্দা। তোমাদেরও অনেক সুখ্যাতি セনেছি। তা তোমার আর দুই দোস্ত কোথায়？’
＇বাড়িতে। কাজ্জে ব্যুস্ত，＇জবাব দিল কিশোর।
কাজের কথায় এলেন সাইমন，＇কোন সৃত্র পেলেন？’＇
＇নাহ্！’ মাথা নাড়ন बড। ‘ভীষণ চালাক চোর। কোন সৃত্রই ফেলে याয়नि।
＇গার্ডরা কি বনে？＇
‘＇কি আর বলবে। সম্বাইকে বেহুঁশ করে ফেনা হয়েছিন। অন্য মিউজিয়ামণ্েনাতে গ্যাসের সাহায্যে গার্ডদের বেইঁশ কেরে ডাকাতি হয়েছে，এ খবর ওরা שনেছে। তাই গ্যাস মাস্ক পরে পাহারা দিচ্ছিন। কিন্তু নাভ হয়নি। প্রতিটি মাঞ্ষেই ফুটো করা। রহস্যময় ব্যাপার।

ডাকাতি হতে কেউ দেখেছে？＇
＇ना।＇
＇পুলিশকে খবর দিন কে？’
‘‘্রকজন পথিক। মিউজিয়ামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখে．রকটা টেলার－লরি আনো নিভিয়ে স্পীড দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ড্রাইভওয়ে থথেে। সন্দেহ হয় তার। থানায় ফোন করে জানায়। নম্বর ণপ্নেট দেখার কথা মনে ছিল না তার। গাড়ির নম্বর বনতে পারেনি।
‘তারমানে，’ কিশোর বলন，‘ওই গাড়িতে করেই মান সরিয়েছে ডাকাতেরা।

মাথা ঝাঁকান बড，‘মনে হয়। নোক नाগিয়ে দেয়া হয়েছে। সমস্ত টেলার－লরির ওপর নজর রাখছে পুলিশ। শহর থেকে বেরোতে গেেেে চেকে না করে বেরোতে দিচ্ছে না।
＇গার্ডদের সঙ্গে ক্থা বলেছেন？’
＇ना ।চनून，यनि।＇
রকটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছে গার্ডদের সবাইকে। পুनিশের জিজ্ঞাসাবাদের পর সন্দেহ মুক্ত না হয়ে ছাড়া হবে না একজনকেও।

সাইমনের প্রন্নের জবাবে একজন গার্ড বলन；＇হঠাৎ দেখতে てপনাম হালকা てোয়ার মত কিছু উড়ে আসছে，তার্শ্র আার মনে নেই ．．．＇

आরেকজন জিজ্ঞেস করনন，＇মিস্টার ভ্যানেন্ট কেমন আছেন？ভান

ভুুু ক্চুকে তার দিকে তাকাল बড, 'পন ভ্যানেন? কিউরেটর?’ श्रा।
ডাকাতির কথা শোনার পর থেকেই তার সজে যোগাযোগের চেষ্টা করছি आমরা। পাচ্ছি না। বাড়িতেও নেই। তাঁর বন্ধू आর্র পড়শীরাও জানে না তিনি এখন কোথায় আছেন।

অবাক হলো গার্ড। ‘বলেন কি? শেষবার তাঁকে অফিসে দেখেছি आমি। ডাকাতি হওয়ার খানিক আগে। মিউজ্যিয়াম বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘন্টাখানেক পর আবার আসেন তিনি। বলনেন, অফিসে কাজ্জ আছে। কতঞনো ফাইল দেধতে হবে।
'তাই নাকি!' घর থেকে বেরিয়ে গিয়ে চিৎকার করে কয়েকজন পুনিশকে ডাক্ল बড। বनन, 'জনদি থ্যোজা ৫রু করো! নিচ্য় হাত-পা বেঁধে কোথাও বেহঁশ করে ফেনে গেছে মিস্টার ভ্যানেন্টকে।'

কিন্তু অনেক থোজাথুঁজি করেও ভ্যানেন্টকে ওবাড়িতে পাওয়া গেন ना।

কিশোর বনন, তাকে ষরে নিয়ে গেছে হয়তো ডাকাতেরা।
তাহনে কপানের দুঃখ আরও বাড়ান আরকি। চুরি-ডাকাতির সজ্গে কিড্য্যাপিণের অপরাধও যোগ হবে।’

আরও প্রায় ঘন্টাখানেক পর কিউরেটরের অফ্সিরের টেলিফোন বাজন। ডুূে নিन অকজন পুলিশ। কানে ঠেকিয়ে কथা খেনেই চিৎকার করে উঠন, 'মিন্টার কারপেন্টার, কিউরেটর সাহেব লাইনে আছেন!'

ছুটে এনে রিসিভার ধরন বড।
ওপাশ থেকে বলন একটা ক্ঠঠ, 'আমি পন ভ্যানেন্ট। টিভিতে খবর খনनাম মিউজিয়ামে ডাকাতি হয়েছে। ঘটনাটা কি?’
‘আপনি কোথেকে বনছেন?’ জানতে চাইন बড। ‘গত কয়েক ঘন্টা ধরে रন্যে হয়ে থুঁজছি আপনাকে।
'नস অ্যাঞ্জেলেস থেকে অনেক দৃরে,' জবাব দিলেন কিউরেটর। ডকন্যাণের এক সামার হোমে বেড়াতে এসেছি। দুদিন থাক্। '
‘কখন গেছেন?’
'সন্ধ্যা নাত্টার পর। একটা ট্যাব্সি নিয়েছিনাম। দুই ঘণ্টা নেগেছে আনতে।

কিন্তু একজন গার্ড যে বলন ডাকাতির এক্ঘন্টা আগেই নাকি আপনাকে আপনার অফিসে দেখ্খেে?’
'অসম্তব! মিউজিয়াম বন্ধ হতেই বাড়ি চলে গেছিলাম আমি। তারপর স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। মিউজিয়ামের ধারেকাছেও যাইনি আর।

কিউরেটরের ঠিকানা জেনে নিয়ে নাইন কেটে দিল बড। কি কি কথা रয়েছে নাইমনকে জানাল।

কিশোর বলন, 'তিনি সত্যি কथা বনে थাকনে একটাই ব্যাখ্যা দেয়া

যায়-কিউরেটরের অফিসে যাকে দেখেছে গার্ড, সে নকন নোক। ভ্যানেন্টের ছদ্মবেশে এসেছিন।
'ঠिক,' সাইমনও একমত হলেন। 'খুব চালাকি করেছে ডাকাতেরা। ভ্যালেন্টের ছদ্মবেশে একজন ডাবাতকে पুকিয়ে দিয়ে কাজ সইজ করে নিয়েছে। গার্ডরা দুক্তে বাধা দেয়নি ওকে। সে আগে দুকে তার সহকারীদের ঢোকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে...

ছুটে এजে ঘরে দুকন একজন পুলিশম্যান। উত্রেজিত সরে বনন, ‘নরিটা পাওয়া গেছে, স্যার। বারো মাইন দৃরে একটা রাস্তার ধারে ফেলে গেছে। কিছুই পাওয়া যায়নি ওটার ভেতর।

খবরটা খনে बডের দিকে তাকাল কিশোর, মিস্টার কার্পেন্টার, অকটা নির্দেশ দিতে পারবেন? ডিউটিতে যারা আছে তাদের বলে দিন, গাছের ঁড়ি বহনকারী যে যোন ন্রিকে আটকাতি।

অবাক মনে হনো बডকে। তা বना যাবে। কিন্তু কারণটা কি? কিছু জান্া নাকি?'
‘এখন কিছু বনতে পারব না। তবে মনে হচ্ছে আটকানো দরকার।’
দীর্ঘ এক্টা মুহৃর্ত কিশোরের দিকে তাক্রিয়ে রইন बড । তারপর মুচকি হানন। 'थाँটি গোট়্েন্দা। সময় না হনে ক্ছুতেই তথ্য ফাস করতত রাজি নও। বেশ, আমি নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছি।

आপাত্ আর কিছু করার নেই। কিউরেটরের অফিডে बড আর নাইমনের সন্গে বজে রইন.কিশোর। নরির থোজ পাওয়ার অপেক্কায়।

ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিন ক্শিশোর, অক্জন পুলিণের ক্থায় ত্দ্রা ট̈টেে গেন। বনছে, "একটা নরির থোজ পাওয়া নেছ্ছ। বন্দরের দিকে यাচ্ছিন। গাছের ঔঁড়ি বহন করছে। নাইসেস্প প্পেটটা নকক।

পৃরো সজাগ হয়ে গেন কিশোর।
बড জিজ্ঞেস করন, 'কোথায় এখন ওটা?'
'বন্দর থানায়। ড্রাইভার আর তার নঙ্গের নোক্টাকে অiটক করা হয়েছে ’

উঠঠ দাঁড়ান बড। কিশোর আর সাইমনের দিকে তাক্রিয়ে চোখের ইশারা করন, 'চনুন।’

## বিশ

মোট বারোটা গাছের ङঁড়ি আছে নরিতে ।
রক্টা পাথর তুলে নিঁ্যে নরির পেছনে উঠে গেন কিশোর।
কৌতৃহনী হয়ে তার দিকে তাকিয়ে आছে बড। 'কি করবে?’
‘এখনই দেখতে পাবেন।


 बनन, 'जा खाभा!’

जতাকে সাशাय করতে উঠে গেন बড आার দুজন পুनिশমান। মিট্টার সাইমন নিচ্চ দাড়ির্যে সৃধ বাড়ির্যে দেখঢেন।

หরাধরি ক্রে ๒ঁড়িটা নিঢে নামান্না হনো।

 नाभानোর পর রঙ দিয়ে এমন করা হয়েছে, ওढা বে আনগা বোবাই যায় না।


किশোর্রে কাজ দেণ্ধে জবাক হয়ে দেছ্ছ বড।
মিणিসিটি হাসছেন সাইমন।

 ऊनসनের जिनिস, জनসন কাनেকশন।
氏েকে চোরেরা आমাদের নাকের ডগা দিয়ে কি করে জিনিসঙেনা পাচার করেছে?'
 গক্টা কাজের কাজ করেহ। ब बানcে কি ক্রে?’

কিলোরের হয়ে সাইসন দিনেন জবাবটা, 'এটা নিয়ে বেশ ক্মুদিন ধ্রেহ उদন্ত করঢছ ওরা।

आরও কয়েক্টা एंড়ি खाপা বেরোন। नরি এবং जा丁ে পাওয়া
 দ্লকন बড। नরিরি ড্রাইতার ও তার সসীকে দেখতে চাইন।

হাজতে ভরে রাখ হয়েছে দুনরে।


 উক্নিन ডাক্বে কিনা। দুজনেই মাथা নাড়न।

হগ জানटে চাইন। "আমাদের্ে হাজতে ভরে রাयা হয়েছে কেন?
 করা হয়েছে আমাদের।

 ना।


'মানে? কি বनতত চান?’ কড়া প্রত্বিদ জানাन হগ, 'আমরা আার কিতু করিনি!'

লয়েড বনन, আমার মাথায়ও তো কিছু ঢুকছে না! কি বনছেন? আমরা চোর নই। অন্য কিছুও নই। আমাদের কাজ গাছের ফুঁড়ি বহন করা।
‘চোরাই জিনিস ভরা তঁড়?’’ বাকা প্রশ্ন করন কিশোর।
অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল দুই आসামী ।
‘কি, বनেছিনাম না তোকে,' নয়েড বনन, ‘‘তঁড়িখেলোর মধ্যে घাপनা আছে? হনো তো এখন।
"চপ!' ধমক দিয়ে থামিয়ে দিতে চাইল হগ।
কিন্তু নয়েড চুপ করন না। মর আরও চড়িয়ে দিয়ে বলন, 'না, চুপ করব না! বুঝতে পারছি, বিপদে পড়েছি। বিপদ আরও বাড়ার আগেই সব বনে দেব आমি।

চেয়ারে হেনান দিয়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল হগ, 'या ইচ্ছে করো। ভান হবে কি খারাপ হবে জানি না।’

সাইমন বননেন, ‘বনো, ভালই হবে। আমাদের यদি সাহাযা করো, সেটা তোমাদের পক্ষে যাবে।
‘বেশ,' বনতে আর্ভ করন নয়েড, ‘বছরथানেক আগে আমি আর হগ মিনে মান পরিবशননের ব্যবসা ফরু করি। টাকা ছিন না आমাদের, কোনমতে একটা টেনার-লরি কিনে নিই।

नয়েড জানান, ইদানীং টাকার খুব টানাটানি যাচ্ছে। नরির লাইসেস্স ফি আর বীমার টাকাও জোগাড় করতত পারছে না, এতই খারাপ অবস্থা।
'भত্কান বিকেলে অচেনা এক নোকের কাছ থেকে ফোন পপনাম,' লয়েড বনছে, 'জিজ্ঞে করন, কিছু গাছের অুঁড়ি বন্দরে দিয়ে आসতে পারব কিনা। এত বেশি টাকা দেবে বনন যে তাজ্জব হंয়ে গেনাম।
'সন্দেহ হয়নি আপনাদের?' জানরত চাইন কিশোর।
টাবার কথা Єনে এতই উক্রেজিত হয়ে পড়়িিনাম, ভাবারই সময় পাইনি। অর্ধেক টাকা আমাদের आগাম দেবে বনন নোকটা। তখন মরে পড়ন आমার, বৈষ ভাবে লরিটা চানাতে পারব না। नाইসেস রিনিंড করানো इয়ंনি। তাকে জিজ্ঞেস করলাম দু-এক দিন দেরি করতে পারবে কিনা, এর মধ্যে কাজটা সেরে নেব আমরা। সে বনন, সময় দিতে পারবে না। বনল, এত ভাবার কিছ্ন নেই, নাইসেস প্লেট বদলে দেবে সে। তাতে পুলিশের ঋামেনায় পড়তে হবে না।'
'өরু থেকেই ব্যাপারটা আমার পছন্দ ছিন না,' নয়েড থামতেই হগ বলन। 'কিন্তু নোকটা এমন চাপাচাপি שরু করনল...বনল, রাতেই কাজটা সারতে হবে, নইলে মানऊুো নিয়ে যাওয়ার দায়িতৃ অন্য কাউকে দিয়ে দেবে।
‘কোনখানে নিয়ে यাওয়ার কথা ওওুনো, জানো?’ জিজ্ঞেস করুন
 রওনা হনেই একটা ভ্যান অসে দেখা করবে জামাদের সঙ্গে। লাইল্সস তপ্লেট বদনে দেবে। কি ভাবে যেতে হবে, নির্দেশ দেবে।
'ক্থামত কাজ করনাম। ভ্যানের অকটা নোক বলন, কাজ সারতে এক ঘণ্টা দেরি হবে ওদের। আমাদের কোনখান থেকে ঘুরে আসতে বনন। আমার সন্দেহ হনো। কিছ্দুদূ পিয়ে চুপি চিপি ফিরে এসে দেখতে লাগলাম ওরা কি করে। দেখলাম, ৫ড়িঞ্জোর মধ্যে কি যেন ভরছে। उथানেই ওদেরকে মানা করে দিতে ইচ্ছে করছিন যে ওদের কাজ আমরা করব না।’
'করনে না কেন?’ প্রশ্ন করলেন সাইমন। 'বেজাইনী কাজ করছে ওরা বুঝলেই যখন, প্নিশকে ফোন করনেও পারতে।
'ও তাই করততে চেয়েছিল,' হগ বলন, ‘আমিই মানা করেছি। মোটেও ভান মনে হচ্ছিন না নোকতুলোকে। ऊওণ-পাণা গোছের। আমরা করব না বলরেও ওরা খনবে না বুঝে গিয়েছিলাম, বরং মারধোর করবে। মেরেও ফেনতত পারে, কে জানে!'
‘ব্যস, এর বেশি আর কিছু জানি না আয়রা,' নয়েড বলল।
'নোক্তুোর চেহারার বর্ণনা দিতে পারো?’
'না। অন্ধকার ছিন। ভালমত দেখিনি।

## একুশ

আनামীদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো।
সাইমনের দিকে তাক্ান কিশোর। 'কি বুঝলেন, স্যার? বন্দরে নিয়ে যেতে চাইছিন। জনপথে কোথাও নিয় যেত। স্টর্মওয়েনেও হতে পারে। তারমানে নস অ্যাঞ্জেলস বন্দরে নিচয় প্যারট গুপ্পর কোন এক্টা জাহাজ অপেক্ষা করছে এখন।'
'কিংবা আসবে খুব শীঘ্মি,' সাইমন বললেন। আমাদের এখন প্রথম কাজ হবে নরি আটকের খবরটা গোপন রাখা। চোরতুনোকে সাবধান হতে দেয়া यাবে না...'

বাধা দিয়ে बড বনन, 'তা বোধহয় আর পারলেন না।'
'মাनে?'
'পত্রিকার একজন রিপোর্টার থোঁজ পেয়ে থেছে। রোজই থানায় এডে বসে থাকে খবরের জন্যে। आজও এসেছে। দুজন নোককে আসামী করে আনা হয়েছে ওনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে। লরিটা দেখেছে, ঢুড়িঔলোও দেখ্ছে। নাছোড়বান্দা নোক। বাঁচতে পারবেন বনে মনে হয় না।

চিন্তায় পড়ে গেলেন সাইমন।

তখনই রকি বীচে ফিরে যেতে চাইন কিশোর। রবিন আর মুসার সজ্গে আনোচনা করতু হবে। চোরগুনোকে ধরার অক্টা পরিক্প্পনা করবে।

হগ আর নয়েডকে আটকে রাখার আর কোন মানে হয় না, সাইমন বनলেন। ওদেরকে ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দিনেন। তবে অক শর্তে, মুখ বন্ধ রাখবে ওরা। তुঁড়িজনোর কথা কাউকে কিছু বনতে পারবে না।
 দেয়া হনো ফাঁড়িতে। ওওনোঢত মিউজিয়াচের চোরাই মান আছে।

রকি বীচে ফিরে এন বটে, কিন্তু সেদিন आর কিছু করা সষ্ভব হনো না। সময়মত মুসা বা রবিন কাউকৌ থেল না কিশোর।

পরদিন সকানে নিউজ স্ট্যাড্ডে গিয়ে লজ অ্যাঞ্জেেস থথকে বেরোনো একটা পত্রিকায় ঁডড়ি উদ্ধারের খবরটা দেখত্ বপে।

ছেপেই দিন তাহনে রিপোর্টার! দিল সর্বনাশ করে!-গজ্র্জ করতত করতে পকেট থেকে পয়সা বের করে পত্রিকার দাম মিটিয়ে দিন কিশোর। পত্রিকাটা নিয়ে ফিরে এন বাড়িতে।

ওঅর্কশপপ রবিন এসে বসে আছে।
পত্রিকাটা তার সামনে টেবিনে আছড়ে ঢফনন কিশোর। একটা টুলে বসন। আগের দিন যা যা ঘটেছে, সব বলन।

ফনে, পত্রিকার খবর পড়ে রবিন বনন, ‘হ, বুঝলাম। র্যাক প্যারট নস অ্যাঞ্জেনেস বন্দরে থেকে থাকনে এই থবর দেখার সজ্গ সজ্গ পাनाবে।'

দুপুরের পর মিস্টার সাইমন ফোন করে জানানেন, বদ্দরে て্যাজ निয়েছেন তিনি। সকানে বদ্দরে তেড়ার ক্থা ছিন র্যাক প্যারটের, কিন্তু তেড়েনি। आসেইনি।

ফফান রোখ দিয়ে রবিনকে বনन কিশোর, নিিচ্য় কেউ ররডিওতত জাহাজটাকে খবর দিয়ে দিয়েছে। বनেছে, মান ধরে ফ্েেনেছে পৃলিশ, এনে বিপদ হবে। মাঝসাগর থেকেই আরেক দিকে চলে গেছে জাহাজ;
'তাহনে কি করা?’ রবিনের প্রশ্ন।
‘রক্টাই উপায় आছে এখন আমাদের।
'কि?'
'টপের সজ্গে যোপাযোগ করা।
'यদি ইয়েনো প্যারটে এতদিন সে না থাকে?'
তা বটে। কত কিছুই হতে পারে। জাহাজ থেকে পানিয়ে সিয়ে থাকতে পারে, आমাদের যে পালাতে সাহায্য করেছে এ ক্थা জ্রেনে ক্যাপ্টেন তার্ক শাস্তি দিতে পারে...কিস্তু রেডিওতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে দোব কি? यদি পেয়ে याই?'

ব্যাপারটা निয়ে আলোচনা করছে ওর্যা, মৃসা অসে হা‘্ৰব হলো।


সব বना হলো তাকে।
'খাইছে,' বলে উঠন মূসা, 'তাহলে বসে आহি কেন? চলো এখুনি মিস্টার সাইমনের বাড়িতে চনে যাই ;

দেরি করার আসনেও কোন মানে হয় না। তখুनि রওনা হনো তিন গোয়েন্দা।

সাইমন বাড়িতেই आছেন। कি করতে চায় বনন তাৰকে কিশোর।
ওদেরকে স্টাডিতে নিয়ে গেলেন সাইমন। ওখানে আছে রেডিওটা।
ইর়েরো প্যারটের ফ্রিকোয়েস্সি জানা आছে কিশোরের। মেসেজ পাঠাত eরু করন।

অনেকষ্ণ চেষ্টা করার পর যখন হান ছেড়ে দিতে চলেছে কিণোর, ঠিক
এই নময় খৃব দুর্বন ভাবে সিগন্যান আসতে せরু করুন।
উর্র্রেত হয়ে উঠন তিন ঢোয়েন্দা।
চেয়ার থেকে উঠে সাইমনও এগিয়ে এনেন।
ক্থা বেশির ভাগই বোঝা গেন না , তবে যা গেন, তা-ই যথ্থে ।
বিপদে পড়েছে টপ, সে-কথা বনন। তার অবश্शান জানান।
থেমে গেন ক্থ।
आরেক্বার কथা বনার চেষ্টা করল কিশোর।
সাড়া নেই আর। কড়কড় খরখর করছে কেবন স্পীকার।
ক্লিশোর বনল, अনেক দৃরে আছে সে। ক্যামबিয়ানের কাছাকাছি।
‘আমাদের যন্ত্রের ফমতা ক্ম,’ রবিন বলন। ‘এ সব ক্ষেত্রে অনেক বেশি শক্তিশানী রেঙ্রিও দরকার।

সাইমন বनনেন, 'কোনমতে কাজ চানানো आরকি এটা দিয়ে। তবে ডাঙায় হনে আর কাছাকাছি থাকনে ভানই কাজ দেয়।
'কি কর্র आমরা এখন?' মুসার প্রপ্ন। 'টপকে উদ্ধার করতে যাব?'
'যেত তো হবেই,' কিশোর বলন। আমাদেরকে বাচিচ্যেছে সে। তার বিপদে आমাদের সাহাय্য করা অবশ্য কর্তব্য। তা ছাড়া তাকে ক্থা দিয়ে đजেছি আমরা, বিপদে পড়লে যেন জানায়।
'याবে दि কবে? శপ্লেনে?'
'এ ছাড়া आর উপায় কি?'
কিশোরের দিকে তাকানেন সাইমন, 'প্পেন কি আমােরটা নেব?'
‘আরেক্টা কথা ভাবছি আমি,' কিশোর বনল। 'টেরি নোনানের বিমানটা ব্যবহার করতে পারনে ভান হত। ওটা উভচর। জনে-ডাঙায় সমানে নামতে পারে। দীপপর কাছে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট, ওই বিমানটাই দরকার। রানওয়ে না পাকনে পানিতেই নেমে পড়বে।'
'ওটা না পাওয়া গেলে?'
'আরও কোম্পানি आছে, তাদের্র কাছ ঝেকে ডাড়া করব। खনদি যাওয়ার্ন ব্যবগ্থা কন্যতে হবে आমাদের।'

## বাইশ

যতটা সম্তব তাড়াতাড়ি করেও পরদিন সকালের আগে রওনা হতে পারল না ওরা। প্লেনে করে আগে ক্যামবিয়ানে যাবে, সেখানে টেরি নোনানকে পেলে ভান, না পেলে অন্য প্পেন ভাড়া করতে হবে।
‘এত তাড়াতাড়ি আবার ক্যামबিয়ানে যেতে হবে আমাদের, ভাবিনি,’ র্রিন বলল।
‘আমি কিন্তু ভেবেছি,’ কিশোর বলন।
ফোন করে আগেই হোটেল ঠিক করে রেখেছেন সাইমন। ক্যামবিয়ানে এসে সেখানে উঠল ওরা। হাত্মুখ ধুয়ে ঘরেই খাওয়া সারল। তার্র তিন গোয়েন্দা বেরোন টেরিকে খুঁজতে। মিস্টার সাইমন রয়ে গেলেন ঘরে।

এয়ারপোর্টের টারমিনান বিল্ডিং থেকে উত্তরে এগোন ওরা। টামবিও থেকে আসার পর ওদিকেই তার উভচ্চরটা পার্ক করেছিন, মনে আছে কিশোরের।
'ওই তো,' হাত তুলে চিৎকার করে উঠন রবিন, 'নে আছে!'
তিন গোয়েন্দাকে দেখে অবাক হলো টেরি।
‘এখানে কি করছ তোমরা?’ চওড়া হানি হেসে জিজ্ঞেস করন টেরি। 'আমি তো ভাবলাম রকি বীচে চোর-ডাকাত ধরছ এখন।
'তাই করছি,' হেসে বনন্ন মুসা, ‘তবে রকি বীচে নয়, ক্যামবিয়ানে।’
কিশোর বলন, আমরা আপনার বিমানটা ভাড়া কর্রে চাই। ঠিক্ঠাক आছে?'
'আছে। ত্র্যাংকে সামান্য গোলমান হয়েছিন, বদনে নিয়েছি। কিন্তু ভাড়া করতত চাও কেন? কোथায় যাবে?’

টপের মেসেজের কথা তাকে বনন কিশোর।
একটা বুদ্ধি দিল টেরি, ‘একটা কাজ কিन্তু করা যায়। প্লেনে করে, আকাশে উঠলে সিগন্যাল্ ধরা সহজ হয়। তোমাদের বন্ধু বিপদে পড়ে থাকনে খানিক পর পরই সিগন্যাল পাঠাবে, यদি অবশ্য তাকে বন্দি করে ফেলা না হয়ে थাকে। উঠে দেখবে নাকি এখন?’

প্রস্তাবটা খুব পছন্দ হনো কিশোরের। রাজি হয়ে গেন। রবিনকে পাঠান হোটেনে মিন্টার সাইমনকে একটা ফোন করে আসতে।

আধ ঘন্টার মধ্যেই आবার বিমানে চাপন তিন গোয়েন্দা।
রানওয়ে ধরে ছূটন টেরির উভভচর।
পাঁচ হাজার ফুট ওপরে উঠে বিমানের নাক মাটির সহ্গে সমতন করুল টেরি। রেডিও কম্পাস রিসিভার চালু করে দিয়ে ইয়েনো প্যারটের সিগন্যান ধরার চেষ্টা ৫রু করন।




 प্যেে नागन क्পীকরে।


 দৃরে आছে জাহাজট। उবে বেনদিরে आছে এটা বের করা যাবে।
'ঠिक ক্তটা দরে আছছ বনতে পারবেন?' জনতত চাইন রবিন।


 आनिাচনায় অংশ নিতে পারছে ন।
'আমার হিजেব মভে,' অবণেষ্ে বনन টৈরির, 'জাহাজা এখন সাড়ে তিনণ্যা てেরে চারণ্শে মাইন দৃরে।

শিन দিয়ে উঠন ক্শিশার, "অতদূর যাওয়ার মত তেন নিচ্য় ঢেই জাপনার বिমাनে?



 বড়জ্জোর দ্জন উঠ<ে পারবে!
'दिন্তু आমরা ঢো ভাবছিনাম आরও অকজন ডুনব,' সাইমনের ক্थা ভেব্রে বনল কিশোর।
'把 ना।
জাহাজটার দূরহ এবং দিক জানা হয়েছে। आপাত্ত আর কিছু কর্যার নেই। টেরিকে এয়ার্পোটে ফিটে ব্যেরে বনন বিশোর।

ফিরে এলে ব্পেন পাক্ক করে কিপোররা নেমে যাওয়ার आাগ ঢেরি জিজ্রেস কর়ন, "ক্খন রওনা হরে চাও?



शত ঢেড়ে ঢেরি বনन, 'আমাকে নিয়ে ভেবেে না।'
 কে কে যাবে, সেটী নিল্যে হলো সমস্গা।

হেসে বনলেন সাইমন, 'घাত্র দুজন, না? आমাকে ফে ফেন্ন যাবে সে

‘কেন, আমি কেন?’'
‘কারণ তোমার ওজন বেশি,' বনে দিল রবিন।
'তোমার ওজনও একেবারে কম না, আগের চেয়ে স্বাস্থা অনেক ভাল হয়েছে,' রাগ করে বলন মুসা। বাদ পড়তে রাজি না সে মোটেও। আমার চেয়ে বড়জোর কয়েক পাউড্ড কম হবে...'

সমাধান করে দিনেন সাইমন, ঝগড়া-ঝাঁটি করে লাভ নেই। এক কাজ করো, টস করো। কিশোরবে যেতেই হবে। টসটা তোমার আর রবিনের মধ্যে হোক।'

টসে হেরে মুখ গোমড়া করে ফেন্নন মুসা। কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। চুপ হয়ে গেন নে।

## তেইশ

পরদিন সকানে রওনা হলো কিশোর আর রবিন।
সাবধান করে দিনেন সাইমন, জাহাজটা দেখতে পেলে, টপের সজ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করে যত তাড়াতাড়ি পারো ফিরে এসো। তারপর ব্যবস্থা নেব আমরা I:

এয়ারপোর্টে এসে দেখন ট্যাংকে তেন ডরে ঢৈরি হয়ে ওদের জন্যে অপেক্মা করছে টেরি। দুই গোয়েন্দা উঠে বসতেই প্পেন ছেডে দিল।

সাগরের ওপর চনে আসতে বেশিক্ষণ লাগল না। দপ্মিণে উড়ে চলল বিমান।

রেড্ও কম্পাস রিসিভার অন করে রেখেছে টেরি। কোনদিকে ঠিক কত ফ্রিকোয়েসিতে সেট করতে হবে, জানা আছে আজ। কিছুদ্মণ পরই সিगন্যান आসতে আরশ করন। তবে খুব দूর্বন। थরখর করতত नाগन *্পীকার। ক্যেক্বার ডানে-বাঁ়ে নাচানাচি করে শক্দের উৎস খুজজ বের করুল কম্পাসের बाँট।

টেরি বनন, 'যতই জাহাজের কাছাকাছি হব, आরও নিখুঁত ভাবে ধরত্ত পারবে সিगন্যান।

তিন घন্টা পার হয়ে গেন। জোরান হয়েছে সিশন্যাল। কাঁটার দিকে তাকিঢ়ে आহে টেরি। হিসেব করে বনन, आর आশি মাইন যেতে হ:ব आমাদের।'

উब্রেরিত হয়ে উঠন দूই গোয়েন্দা।
आষ घ্টা পর সামনের্র দিকে হাত ডুলে দেখান কিশোর, 'ওই যে মেব্রে মত দেখা यাচ্ছ্, ওખনো নিচিয় মीপ?

এগিজ্রে চনেছে বিমান। পাষরের্য অতি খুদে ষুদে মীপ যেন পিছলে সরে

যেতে आরু করু নিচ দিয়ে। সামনে একবাঁক বড় দীপ দেখা যাচ্ছো女
＇সিগন্যান অনেক জোরান হয়েছে，＇টেরি বলন।＇জাহাজের কাছাকাছি চলে এসেছি।

যযেত থাকুন，থামবেন না，＇কিশোর বলन।＇জাহাজ থেকে আমাদের দেখনে যাতে তেবে না বসে ওটাকেই «্জজতে বেরিয়েছি আমরা।’

आচমকা ঘুরে ঢেল কম্পাসের কাঁাট। ব্পেনের ণেছন দিকে নির্দেশ করছে এখन।
＇জাহাজটা এই মার্র পেরিয়ে এনাম आমরা！＇চেচ্চিয়ে উঠল টেরি।
 কোন জাহাজ চোণে পড়ন না। অকটা অদ্ডুত आকৃতির দীপ রয়েছে ঘন গাছপালায় ঢাকা। একটট খাল ঢুকে নেছ্ দ্বীপটাতে।
＇ওখানেই দুকে বসে আছছ ইয়েলো প্যারট，＇রবিন বनন，＇আমি শিওর।
＇আমিও，＇একমত হনো কিশোর।＇ওর ভেতরে দেখা দরকার।＇
যেদিকে যাচ্ছিন，কয়েক মিনিট অক্টানা সেদিকে এগোন টেরি। তারপর সাগরের কয়েক ফুট ওপরে নামিয়ে আনন বিমান। নাক ঘুরিয়ে ফিরে চনল দ্মীপটার দিকে।

নিচে নামার ব্যাখ্যা দিল সে，বেশি নিচে থাকলে আমাদের দেখতে পাবে না। দ্মীপের মাইলখানেক দৃরে পানিতে দেমে ট্যাক্⿰亻⿱丶⿻工二灬ংং করে এগিয়ে যাব।＇
＇ठिক आহে，＇বूদ্ধিটो পছন্দ হনো কিশোরের। ওরা যে দ্বীপটাতত যেতে চায় নেটা রয়েছে দীপপ্জખতনার মাねখানে！＇অन्ধকার হলে আপনার রবারের ভেনাটা নামিয়ে নিয়ে আমি আর রবিন দাঁড় বেয়ে ঢুকে যাব খান দিয়ে।
‘ইন্，মুनা থাকনে এখন সুবিধে হত，’ আফসোন করে বনন রবিন। ‘এ जব কাজ ও ভান পারে।

তা তো হতই। কি করব？বিমানটা তো টানতে পারল না।
নিখ্থিত ভাবে বিমান নামান টেরি। সৃর্য ডোবার অপেক্মায় রইল ওরা।
নীটের পেছনের এক্টা ফোকর থেকে এক্টা বোঁটনা বের করুন সে। ＇কিছু খাবার নিয়ে এসেছি।＇
＇খখব ভাল করেছেন，＇হেসে বলন রবিন，আমিও মুসার মত রাঝ্ষস হয়ে গেছি। সাগরের নোনা হাওয়ায় খুব খিদে পায়।＇

খেতে খেতে কথা বনল ওরা। অন্ধকার হুয়ে গেন। রবারের ভেলাটা বের করে বাতস ভরে ফোনান টেরি। নামিয়ে দিন পানিতে।

তাত নেমে গেন রবিন আর কিশোর।
পরের একটা ঘট্ট দাঁড় বেয়ে চলन দুজনে। অচেনা পथ，দूই পাশে খানিক পর পরই মীপ，কখনও এ পাশে কখনও ওপাশে，কখনও বা দুই পাশেই। নিচে কোন্খানে চোখা পাথর ভেলাটাকে চিরে দেয়ার জন্যে ঘাপটি মেরে আছে，অন্ধকারে বোঝা যুশ্শক্ন। তাই খুব সাবধানে আর্তে আস্তে

চালাতে হ্চে্ছে ওদের।
অবশেষে খানটা চোখে পড়ন। গাছপানার অন্ধকার পটভৃমিকায় আবছা নস্বা একটা আলোর মত। কিছুটা ভেতরে দুকতত চোখে পড়ল জাহাজটাও।
'ইয়েনো প্যারট!’’ উত্তেজিত হয়ে উঠন রবিন।
'আস্তে! আরও কাছে যাব আমরা। তীরের কাছাকাছি থাকতে হবে, যাতত 'সহজে চোখে না পড়ি।'

জাহাজ্জের অকশো গজ্জের ম<্্য চনে অন ওরা । দাঁড়়ের গায়ে আঙ্রুনতুলো শক্ত হढয়ে চেপে বসন কিশোরের। ডেকে আবছা কালো মৃর্তিগুলোর নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে।
'কোন শব্দ করা চলবে না,' রবিনকে সাবধান করল সে, সেই সগ্গে নিজ্রেকেও।
‘রনিঙের কাছে ওরা কারা? পাহারা নাকি?’
'হবে হয়তো।'
ঘুপ করে একটা ধাকা নাগন ভেনার নিচে। পরক্ণণে পানিতে হিসহিস শক্দ। কিশোরের দাঁড়টা কামড়ে ধরল কিসে যেন, অন্মের জন্যে মারাত্মক দাঁতওলো লাগল না তার আঙ্রে। নিজ্জের অজান্তেই চিৎকার বেরিয়ে গ্ল তার মুখ থেকে, 'হাঙর! হাঙর!'

কথা শেষ হরো না তার। কয়েক ফুট এগিয়ে গিয়ে ঘুরে আবার ফিরে এ্রন হাঙরটা। পিঠের বিশাল পাখনাটা ভেনার তলায় ঠেকিয়ে ঠেনতে আরষ্ভ করল উন্টে দেয়ার জন্যে।.

কাত হয়ে গেল ভেলা। বসে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করন দুজনে। পারন না। গড়িয়ে পড়ে গেন কান্না পানিতে।

নীরব থাক্যা আর কোনমত্ই সষ্তব নয়। কিশোর জানে, বাচতে হলে এখন চিৎকার করতে হবে, লাথি মেরে, দাপাদাপি করে ভয় দেখিয়ে হাঙরটাকে তাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।

পানিতে প্ডেই তীরের দিকে সাতরাতে ফরু করন রবিন।
তার পাশ দিয়ে চলে গেন হাঙরটা। যাওয়ার নময় নেজের ঝাপটা মারন। চাপড়টা রবিনের গায়ে নাগন। তার মনে হন্ো ওই এক আঘাতেই মরে যাবে। দম বন্ধ হয়ে এন।

এতটাই आত্ধিত হয়ে পড়েছে দুজনে, প্রাণ বাচাচননার চেষ্টায় অস্থির, জাহাজ্রের ডেকে কি ঘটছে দেখার কথাও মনে রইন না।

ওদের চিৎকার নাবিকদের কানেও পৌছেছে। নতর্ক হয়ে গেল ওরা। সার্চ লাইটের উজ্জৃন আলো চিরে দিন অন্ধকারের চাদর, পানিতে ভাসমান ভেনাটার ওপর এনে পড়ন ।

চিৎকার করে উঠঁণ একটা কঠ্ঠ, 'কে জানি আनছছ! হাঙরে ধরেছে ওকে!'
'রাইফ্ম্ল আনো! চিৎকার করে আদেশ দিল आরেকজন। অত বিপদের মষ্যেও ক্টটটা চিনতে পার্রল কিশোর, টপের গলা ।

পানিতে দাপাদাপি করছে দূই গোয়েন্দা।
অগিয়ে আসছে হাঙর। সিঠের পাখনা পানি কাটছে হিসহিস শক্দে।
গর্জে উঠন রাইফেন। কিশোরের কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে চলে গেন বৃনেট। খ্যাক করে গিয়ে বিষ্ন হাঙরের পিঠে।

ফিরে তাকান রবিন। দেখে, ঠিক কিশোরের পেছনেই রয়েছে হাঙরটা। তবে কামড়াতে আসছে না আর। নিজেই কাবু হয়ে গেছে। পেট উল্টে দিয়েছে। রক্তে নান হচ্ছে পানি।

আরও তাড়াতাড়ি তীরে ণৌছার তাগিদ অনৃভব করন ওরা। কারণ রক্তের গন্ধে আরও হাঙর এসে হাজির হবে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসবে।

তীরের কাছ দিয়ে চনছিন বনে রক্া।
কোনমতে ক্ৰান্ত শরীর দুটো সৈকতের বালিতে টেনে তুলন ওরা। পরিশমে যতটা না কাবু হয়েছে, তার চেয়ে বেশি হয়েছে আতক্কে। মরিয়া হয়ে লুকানোর জায়গা খুঁজন।

কত্লো পাথর দেখিয়ে কিশোর বনন, দৌড় দাও ওদিকে! লুকাতে रবে!

কিন্তু দৌড় দেয়া আর হনো না। যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হনো তামাটে চামড়ার একদন মানুষ। ঘিরে ফেনন দুজনকে।

পানানোর পথ নেই!

## চক্বিশ

ওদেরকে ছাঁটতে বাধ্য করন নোকতুনো। পোশাক-আশাক আর চেহারায় মনে হচ্ছে দ্বীপের স্থানীয় অধিবাসী। নৈকত ধরে এগোন কিছুদূর, তারপর মোড় নিয়ে দ্মীপের ভেতরে নিয়ে চনল।
‘কোথায় নিচ্ছেন আমদের?’ জিজ্ঞেস করন রবিন।
জবাব দিল না কেউ। বরং সর্দার গোছের নোক্টা আঙ্রন নেড়ে ওদের এগোনোর ইশারা করল।

মাইনখানেক আনার পর ছোট পাহাড়ের গোড়ায় একটা গ্রাম চোথে পড়ন। পাথরের ছোট ছোট বাও্স আকৃতির বাড়িতনেো নারকেন গাছে ঘেরা । বাড়িওুনোর মাঝখানের বিশান বাড়িটা আশপাশেরওনোর ডুলনায় রাজকীয় চেহারার। সেদিকে গোয়েন্দাদের নিঁয়ে চন্ল নোকওুনো।
'দেখখা কাঞ!' নিজের চোখকে বিপ্ধান করতে পারছে না যেন রবিন।
কাঠের ভারী দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে দুজন গার্ড। মধ্যয়গীয় য়োদ্ধাদের মত মাথায় নোহার শিরন্ত্রাণ, গায়ে বম, বুকে आঁকা বিকৃত দাড়া।

কিশোর আর রবিনকে ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে এন ওরা।

ভেতরটা চমংকার। দেয়ানগুনো খাড়া উঠে ওপরের দিকটায় বাঁকা হয়ে গেছে, এক্টার সজ্গে আরেকটা মিশে সোল গম্নুজের মত তৈরি করেছে। ছাত ধরে রেখেছে পাথরের মোটা মোটা থাম। ঋক্ষকে পালিশ করা পাথরের মেঝে। গোয়েন্দাদের মনে হলো আধুনিক যুগ থেকে লাফ দিয়ে এসে পড়েছে মধ্যযুগের কোন রাজদরবারে।
‘আপ্র্য!’ বিড়বিড় করন রবিন।
‘দেবতার উদ্দেশে বলি না দিনেই বাঁচি এথন!’ কিশোর বনল।
একের পর এক আরও কয়েক্টা দরজা ওদেরকে পার করিয়ে আনন শিরস্ত্রাণ পরা অ্রহরীরা। একটা দেয়ালের ওপরের বাকা অংণে দেখা ঢেন সংক্ষেপে নেখা রয়েছে ETC.
‘‘ম্পায়ার অভ দা ইুইস্টেড ক!’ কিশোর বনन। মনে পড়ন নস অ্যাক্জেনেসের বুকশপে দের্খা দামী বইটার কথা। 'সংক্ষেপে ইটিসি নিখখছে।'

বিশাল অক घরে নিয়ে आলা হলো ওদের, যেটাকে দেখত্ত রোমান রাজদরবারের মত নাগে। অকধারে সিংহাসনে বসে আছে উঁচ কনারওয়ানা नाল आनখেন্না পরা এক নোক। তার ঈগनের ঠোঁটের মত বাঁকা নাক্টা ঠেনে বেরির্যে আছে কানো একজোড়া হিমীীতল চোণের মাঝখান থেকে। ডান পানে দাঁড়ানো ইয়েনো প্যারটের ফার্ট মেট বমার।

এমন করে ছেনেদের দিকে তাকিফ়ে আছে বমার, যেন ভৃত দেখছে। বলन, 'আমি ওদের চিনি, ক্যারটন! ওরা তিন গোয়েন্দার সদন্য!’’
'তিন গোয়েন্দা?' চোখ পাক্য়য়ে ছেনেদের দিকে তাকাল নিংহাননে বনা লোকটা।
'হঁ্যা। ひেঁজ-খবর নিয়ে জেনেছি রকি বীচে খূব খ্যাতি ওদের। হনিউড আর নन অ্যারজুনেনের অনেকে চেনে। পৃনিশ এদের খাতির করর। এমন কতওনো জটিন কেজের সমাধান করেছে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগও যেঙ্তেোর কিনারা করতে পারেনি। আমাদের জাহাজ্র কাজ করূত উঠেছিন। ওই সময় आমি জানতাম না ওদের পরিচয়। তারপর র্যাক প্যারটের ফার্ট মেটের কাছে জানनাম নব। গোন্ড্ন এজ মিউজ্য়াম থেকে বের করে নেয়া মান সরানো যায়নি, এরা ধরে ফেনেছে ;

বসে পড়ন আবার নাল आলখেন্নাধারী। বরফ-শীতন কণ্ঠে জিজ্ঞেন করন, 'র্যাক প্যারটের মেট কি করে জানन এরাই তোমার জাহাজে উঠেছিন?’

ছেনেษনো দেখতে কেমন, জিজ্ঞেস কর্লাম। জে বনন। মেনাতে আর অসুবিধে হনো না আমার। টামবিওর কাছে জাহাজ ঝেকে নেমে পানিয়েছিল ওरा।

আজকান थবর খূব তাড়াতাড়ি ছোটে!’ রবিন বলন। নগান্টেন এজের খবরও পেয়ে গেছেন!'

आӊন-ঝরা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইন বমার।
সেই একই রক্ম হিমীীতন গলায় आলধখন্নাধারী বনল, 'आমার নাম

ক্যারটন, এই দ্রীপের রাজা। आমি জানতে চাই, কেন তোমরা আমার রাজ্যে फুকলে?'
'সত্যি যে বনব তার নিচ়্তা কি?’ কিশোর বনন। 'কি করে বুঝবেন?’
রবিন বনन, দীীশওনো দেখতে খুব সুন্দর। দেখতে এসেছি। বেড়ানোর নেশা আছে আমাদের।

জ্নে উঠন বমার, 'আমার হাতে ছেড়ে দিন, কটকটে কথা বের করব आমি ওদের!
'শান্ত হও,' ভারিক্কি চানে ক্যারটন বনন, ‘ওদের ব্যবস্থা আমিই কর়।' হাত্তালি দিন সে।

मुজ্রে গার্ড पूকন।
বन्দিদের দেথিয়ে আদেশ দিন রাজা, ‘পুবের টাওয়ারের ঘরে নিয়ে याও।
'ওরা কি ভাবে এসেছে, জানা দরকার,' বমার বলन। 'বলা যায় না, সজ্গ আরও নোক অসে থাকতে পারে।
'কি করে আর আসবে, জাহাজ কিংবা বিমানে। আর তো কোন পথ নেই। সকান হনে তোমার নোকদের বোলো দীপের চারপাশ ভান করে খুঁজে দেখুক।

দৃই গোয়েন্দাকে নিয়ে চলন গার্ডেরা।
কিশোর ভাবছে, কোনমতে যদি টেরিকে সাবধান করে দেয়া যেত!
টাওয়ারে নিয়ে আসা হনো ওদের। ঘোরানো সিড়ি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে গেছে। घরটা রয়েছে সিড়ির মাথায়। দরজার তানা খুনে বন্দিদের ঘরে ঢোকার আদেশ দিন একজন গার্ড। আরেকজন গিয়ে রুটি আর জগে করে পানি নিয়ে এন। তারপর আবার তানা দিয়ে চলে গেন।

घরের অন্ধকার চোখে সয়ে এনে ওরা দেখল এককোণে একটা কাঠের টেবিলের সামনে বসে আছেন এক বৃদ্ধ।
'তোমরাও কি ক্যারটলের বন্দি?' বৃদ্ধ বললেন, 'আগে কখনও দেখিনি।'
'‘্যা,' জবাব দিন রবিন, ‘বन्দি। আপনি কে?'
স্টিভ জ্রেনनার।
চমকে গেন দুই গোয়েন্দা। স্টিভ জেননার!
‘‘প জেনসার কে হয় আপনার?’
"আমার ছেনে। তোমরা চেনো নাকি?’
চিনি। এই তো কয়েক দিন আগেই দেখা হলো। आপনাকে বন্দি করা হয়েছে কেন?’

ক্যারটলকে সাহাय্য করতত রাজি হইনি বনে। আমাকে আটকানোর আরও একটা কারণ, আমার ক্রত হওয়ার ভয়ে পুলিশের কাছে যেতে পারবে না আমার ছেনে।'
 টপ।
‘এখানে কি হচ্ছে বনবেন?’ জিজ্ঞেস করুন কিণোর, '্যারটলই বা কে?’
স্টিভ বলনেন, 'ক্যারটন হন্ো আঠারো শতকের এক কুখ্যাত জনদস্যুর বংশধর। এই ম্মীপে এক রাজ্য গড়ে তুনেছিন ডাকাতটা।
'তার কथা आমরা 'জানি,’ রবিিন বনন, ‘র্মস্পায়ার অভ দা টুইস্টেড ক্ নামে একটা বইয়ে পড়েছি।’
‘ও, তবে তো অনেক ক্থাই জানো। বইতে যা আছে, সেটা বাদ দিয়েই তাহনে বनि।

বৃদ্ধ বনতে লাগলেন ঢাঁর কাহিনী, জাহাজ নিয়ে ক্যারিবিয়াত্ন ঘারতে বেরিহ়়িছিনেন বছরখানেক আগে। ঘুরতে ঘুরতে চনে আনেন এইই দ্ধীপে। সক্গে ছিন টপ। বিখ্যাত এক্টা শিপিং রোম্পানিতে রেড়ও-ম্যানের চাকরি করত। ছুটি নিয়েছিন ত্থন। বাপের জাহজ্রেও রেড্রি-ম্যান হয়েছিন। ন্টীপের অদ্যুত বাড়িঘর অবাক করেছিন ওদের। স্থানীয় অধিবানীরাও খুব ভান आর মিеক।

জেনসাররা থাক্রে থাক্তেই মীপপ এসে হাজির হন্নে ক্যারটন। পৃর্বপুরুষের রাজ্য দখল করে নিয়ে নিজ্রেরে টौপের রাজা ঘোষণা করন। আদিবাসীদের তার প্রজা হতে বাধ্য করন। নতুন করে উদ্মোধন করন র্রস্পায়ার অভ দা টুইস্টেড ক্ত-র।
'নোকটা পাগন,’ স্টিভ বনলেন, 'ওকে ঠেকান্না দরকার!’
'প্যারট গুপের জাহাজঙ্টোর ক্থা কিছ্ম জানেন?' জিজ্ঞেস করন কিশোর।

রাগত কণ্ঠে স্টিভ বনলেন, 'ওওুনোর মানিক ক্যারটন। চোরাচালানের কাজে ব্যবহার করে। সন্ত্রাসীদের কাছে বোমা-বারুদ, অস্ত্রশশ্র্র, এ সব পাচার করে সে। আমার জাহাজটা দেখে খেব পছন্দ হয়ে যায় তার, অকাজ করার জন্যে ఆটাও চচয়েছিন। आমি রাজ্জি इইনি বনেই आমার এই দুরবস্থ। জাহাজটাও আটক্কেছে, আমাকেও। বেআইনী পণে টাকা রোজ্যার করে তার অই তथাকথিত রাজ্জের খরচ চানায়।
'মিরश্যাম জনनনের নাম নিচ্চয় ধনেছেন। জনসন কানেকশনঙনো তার কেন দরকার, বনতে পারেন?’
‘ওটা তার आরেক পাগনামি। ওখ্লোর মানিক ছিন প্রথম ক্যারটন। অবশ্ট নুটপাট করে জোগাড় করেছিন। পুরানো আামনের একটা গ্যানিয়ন জাহাজে করে ওঞনো দীপে আনার নময় ঝড়ে পড়ে মীপের কিনারে এসে জাহাজটা ডূবে যায়। পরে হুনে নেয়া হয়।

যেহ্হেন তার পৃর্বপুরুষের खিনিন ছিন, বর্তমান ক্যারটন দাবি করছে ওওনো তার সম্পত্তি?" রবিনের প্রশ্ন।

永। তবে তার দাবি অযৌক্রিক। आইনত সে ওঞুনো পায় না। কিন্তু কে বোঝায় তার মত পাগनকে;

কथा বनছছ, অকই সঙ্গে এथান থেকে কি ক<ে মুক্তি পাওয়া যায় সেডাবনাও চলছে কিশোরের মাথায়। ন্টিভকে বনল সেট।
'স্ডব না,' তাবে নিরাশ করতে চাইনেন স্টিভ, অনেক বেশি লোক পাহারা দেয় অই প্রাসাদ।'

ঘরের এক্মাত্র জানানাটার দিকে তাকান রবিন। ছোট জানানাটায় মোটা শিক নাগানো । 'ওদিক দিয়ে বেরোনো যায় না ?’

হাসলেন স্টিভ। ‘প্রথমে आমিও তাই ডেবেছিনাম। বপল্সিলের সমান এক্টা নোহার চোখা টুকরো দিয়ে শিকের গোড়ার পাথর খুচচিয়ে ঋুঁড়ে ফেনেছিনাম। তারপর শিক দুটো সরিয়ে যখন মাথা বের করনাম, দেখनাম পালানো অস্ভব। অমন কিছু নেই यা বেয়ে চন্নিশ ফুট নিচে নামতে পারব।'

শিকের গোড়া দুটো দেখন কিশোর আর রবিন। বেরোতে না পেরে আবার ধুনো আর পাথররর ऊঁড়ো দিয়ে গর্ত দুটো বুজিয়ে দিয়েছেন ন্টিভ, যাতে প্রহরীদের চোখে না পড়ে।

নিচের দিকে তাক্টিয়ে রবিনন বনन, অনেক নিচে মাটি। পড়নে আস্ত थাক্ব না।
'এক কাজ কররত পারি,' কিশোর বনन, 'আমাদের জ্যাকেট, শাৰ আর বেল্ট খুলে নিয়ে সিট দিয়ে দিয়ে লদ্ধা করতে পারি। মাি পর্যন্ত তৌছাবে না, তবে अনেক্খানি নেমে যেতে পারব। তারপর হয়তো লাফ্টিয়ে পড়া सস্তব!'
‘‘কটা কস্ন্ন আছে আমার,’ স্টিভ বলনেন, সেটাও নিতে পারো।'
'বাহ্, তাহলে তো হয়েই গেন।'
দ্রুত কাজে নেগে গেন ছেনেরা। এবটার কোণায় আরেকটা বাঁধার পর প্রায় পঁচিশ ফুট নম্বা একটা বিচিত্র দড়ি তৈরি হরো।
'পনেরো ফুট ওপর থ্থেকে নাফ্ষিযে পড়তে হবে আমাদের,' রবিন বনন।
घড়ি দেখল কিশোর। 'েোর হতে আর দুই ঘন্টা বাকি। তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।'

দুটো শিকের ফাক দিত্যে বেরোতে পারবে না। চোখা জিনিসটা দিয়ে আরও অক্টা শিকের গোড়া থোোতে নাগন ওরা। সাংঘাতিক শক্ত পাথর। একটার శোড়া ঋঁড়ে বের করতেই অনেক নময় লেগে গেল। তিনজনে মিনে শিক তিনটেটে টেনেটুনে বাঁকা করে ওপরে তুনে দিন। জায়গা হয়ে গেল বেরোনোর।

স্টিভ বনলেন, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই!' গনা কাঁপছে তাঁর। 'পারব কিনা জানি না!'
'পারতত হবে। আপনাকে ফেনে রেথে যাওয়া মোটেও উচিত হবে না,' কিশোর বনন। 'পারবেন। আমি আর রবিন আগে নামব। তারপর আপনি। নাফ দিয়ে পড়বেন, নিচে থেকে আপনাকে ধরার চেষ্টা করব আমরা। তাতে «াঁকুনি কম লাগবে आপনার, ব্যা কম পাবেন।'

দড়ি বেয়ে নেমে আসতে বিশেষ অসুবিধে হলো না কিশোর আর রবিনের। নিরাপদেই মাট্তিত নাষ্যেয়ে নামন। ওপর দিকে তাক্কিয়ে রইন

স্টিডের নামার অপেষায়।


'থামবেন না!' নিচ থেকে বনन কিশোর। ‘এখন থামলে মরবেন!'

রবিন্নে মনে হতে নাগন, যুগ যুগ পেরিিয়ে यাচ্ছে, কিন্তু তাঁর নামা आর ফুরায় না।

তবে অবশেষে হাড়গোড় না ভেঙে নিরাপদেই নামনেন স্টিভ।
‘‘বার কি?’ জানতে চাইল রবিন।
'ইয়েনো প্যারটে যাব,' কিশোর বনन। 'কোনমতে একটা ভেনা বা নৌকা জোগাড় করতে হবে। টপকেও হুণিয়ার করব।

आদিবাসীদের চোথে পড়ার ভয়ে গাঁয়ের ভেতর দিয়ে না গিয়ে পাশ কাটিয়ে রন ওরা, ছুটে চলল সৈৈকতের দিকে। ভোর হতে আরু করেছে।

জাহাজের কাছে পৌছে যা দেখন কিশোর, जাতে দমে গেন অকেবারে। দুরুদুরু করতে নাগন বুক।

ইয়েনো প্যারটের নোঙরের সজ্গে বাঁধা টেরির উভচর বিমান। পালানোর শেষ আশাটুলুও ণেষ।

## প゙চিশ

মানুষের সাড়া বেয়ে তাড়াতাড়ি কয়েক্টা পাথরের আড়ানে নুক্কিয়ে পড়ন তিनজনে।
‘দেখুন,’ বমারের গনা, ‘এই কাজটা করা উচিত হবে না একেবারেই। সারতে পারবেন না ওভাবে। অতিরিক্ত শুঁকি নেয়া হয়ে যাবে।’
'পারব!' বলन আরেকটা কণ্ঠ। 'পারতত হবে!'
'ক্যারটন!' ফিসফিস করে বনন রবিন।
‘দেখুন, জনসন কানেকশনের বেশির ভাগই এখন आপনার দখলে,' বমার বলन, 'আর লোভ না-ই বা করলেন। বাক্কিঞোর আশা ছাড্রু। আপনার দনের অনেকেই আ্যারেন্ট হয়েছে। বাকি যারা আছে, তারাও বেশিদিন বাঁচত পারবে না। অহেতুক आর ไू้কি নিতে याবেন না। आপনি তো মরবেনই, সবাইকে মারবেন।

ত্রমি বৃঝতে পারছ না, সী-শোর মিউজ্রিয়ামের জিনিসঙেনোর প্রতি বিশেষ आক্বণ आছে আমার। ওখানকার বর্মটা ক্যারটন নিজ্রে পরতেন। ওটা আমার নাগবেই।'

তারমানে ওখানকার জিনিন আপনি চুরি না করে ছাড়বেন না,’ তিফ্ঁ কণ্ঠে বলन बমার।
'না। ৫্যু তাই নয়, তুমি আর তোমার কয়েক্জন নাবিক সাহায়াও করবে আমাকে। পুরানোদের দিয়ে এ কাজটা করানো উচিত হবে না, ওদের ওপর পুলিশের নজর থাকা অস্ষ্ব নয়, কিছু করতে গেনেই ধরা পড়বে এখন। কপান ভাল বলতে হবে আমাদের, না চাইতে অকটা প্পেনও পাওয়া গেন। ওটা নিয়ে চলে যাব আমরা।’

গোয়েন্দাদের পাশ বাচিয়ে গেন নোক্তুনো। সৈকতের কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেন। ওখান থেকেও ওদের ক্থা শোনা যাচ্ছে।
'কিন্তু এ ধরনের কাজ আর করিনি আমি,' বমার বলन।
'করনি, এখন করবে,' ক্যারটন বলন। 'সবাই তাই করে। প্রঝমবার বনে একটা কथা আছে। ভেব না, নোকতুো অ্যারেস্ট হয়ে যাওয়ায় সুবিধে হয়েছে আরও। মিউজিয়ামের সতর্কতা কমে যাবে। ঝামেনা কম হবে আমাদের।’

ইয়েনো প্যারটের ডেকে দাঁড়ানো একজন নাবিককে ডেকে ডিঙি নামাত বলন বমার।

নৌকা নামিয়ে দাঁড় বেয়ে নিয়ে আসতে নাগন মান্নারা।
তাকিয়ে তাক্য়ে সব দেখছে গোয়েন্দারা। इঠাৎ ডেকে অসে হাজির रন্ো টেরি। সজ্গে দুজন নাবিক। প্পছন থেকে ধাক্কা দিয়ে তাকে आরেক্টা নৌকায় নামতে বনা হনো, বোঝা যাচ্ছে। বুকের কাপুনি বেড়ে গেন্ন কিশোর आর রবিনের।

নৌকায় করে টেরিকে নিয়ে यাওয়া হনো তার বিমানে।
 হবে না ক্যারটনের দলের। মূন ট্যাংকটা ৃখু ভরে নিয়ে এখান থেকে ক্যামবিয়ানে চনে যাবে, নেখানে আবার ট্যাংকে তেম ভরে নিতে পারবে। যেখানে যাবার যাবে। তারপর থেকে প্রয়োজন হনেই রাস্তায় তেন ভরে নিতে পারবে।'
‘কিংবা ক্যামবিয়ান থেকেই টেরিকে ছেড়ে দিয়ে পানাবে ক্যারটন,' রবিন বলন।
'আমার মনে হয় না,' এতঞ্ষণে কथা বনলেন স্টিভ। 'ক্যারটনকে চেনো না। নে অনেক কিছूই করতে পারে। শেয়ানের মত চতুর। টেরিকে সজ্পে সজে যেরে বাধ্য করনেও অবাক হব না।'

টেরিকে জাহাজ থথকে নামিয়েছে যে দুজন নোক, তারা, বমার এবং ক্যারট্ বিমানে ওঠার দূ-ঘট্টা পর চনতে आর্ষ কর়ল বিমান। বাড়তি ট্যাংক
 চলन। গাত বাড়তে খর্र করু। आকাশে উড়़। হারিয়ে গেন উত্তু দিকে।
 টেরি आর ফিরে আসবে বনে মনে হয় না। আর্र যদি आসেও সক্গে থাকবে ক্যারটন; যোগাযোগ করব কি করে?’


হয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব এ দ্রীপে।’
＇তা－ও পারবে না，ক্যারটনের গোনাম হয়ে বাস করতে হবে।＇
ওদের দিকে ফিরে তাকালেন স্টিভ，দাঁড়াও দাঁড়াও，একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। এতে কাজ ইনেও ইंতে পারে।’
＇কি বুদ্ধি？’ জানতত চাইন কিশোর।
অনেক আদিবাসী আমাকে পছন্দ করে，গাঁয়ের মোড়ন সহ। ক্যারটলের ভয়ে কেবন কিছু করতে পারে না ওরা। ওদের সাহস জোগাতে পারনে， ক্যারটনের ভয় ভেঙে দিতে পারলে বিদ্রোহ করে বসবে ওরা। সে এখন নেই। ওদের বোঝানোর এটাই সুযোগ।
＇পারবেন！＇উত্তেজ্জিত হয়ে উঠন রবিন।
＇পিয়ে না আবার আটকা পড়ি，＇কিশোর বনন।
＇কিন্তু এ ছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের，’ স্টিভ বনলেন।＇চেষ্টা তো করে দেখতে হবে। আমি গঁয়ে যাচ্ছি।’

আমিও যাব।
না，আমার একা যাওয়াই ভান। তোমরা জাহাজের ওপর নজর রাথো। আমার ছেলেকে দেখা যায় কিনা দেখো।

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে নেলেন স্টিভ। হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে গেলেন নারকেন গাছের আড়ালে।

বসে রইল রবিন আর কিশোর। ঘন্টার পর ঘন্টা পার হয়ে গেন，বাপ－ ছেনে কারোরই দেখা নেই। অস্থির হয়ে উঠতে নাগন ওরা। জাহাজে সব শান্ত। নোনমানের কোন লঞ্ষি চোখে পড়ঢ্ছ না। নূর্य ডোবার ঘন্টাখানেক আগে গামের দিক থেকে হই－চই শোনা গে⿵冂।

কান পেতে রইন দুজনে। কিন্তু বর্ম পরা দূই প্রহরীকে যখন দুটে আসতে দেখল；আর বসে থাকতে পারন না। লাফ দিয়ে উঠে দাড়াল। বোঝাই यায় তাড়া থৈয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে প্রহরীরা ।

ওদের হাঁট সই করে ডাইভ দিয়ে পড়ন কিপোর আর রবিন। পা বেধে ডিগবাজি খৈয়ে উড়ে গিয়ে পড়ন দুই প্রহরী। পাथরে মাথা לুকে বেহৃশ হয়ে গেन।

ওদের পর পরই আরও দুজন প্রহরী বেরিয়ে जল গাছের আড়ান থেকে小 তাদের থেছছে তেড়ে আসছে কয়েক্জন আদিবাসী।

পরের দুজন প্রহর্রীরও পথ আটকে দাঁড়ান দুই গোয়েন্দা। জূজূৎস আর কারাত，সমানে চানাল দুজ্জনের ওপর। এসে নেন আদিবানীরা। প্রহরীদের ধরে ফেল্নন।
＇কাজ হয়েছে！＇চিৎকার করে বনলেন স্টিভ। গাছের আড়ান থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিনিও। প্রহরীদের দেখিয়ে বনলেন，‘এইবার বাগে পেয়েছি ব্যাটাদের！＇
＇অ্যাই কিশোর，দেখো！＇জাহাজের দিকে হাত তুলে বনন রবিন।
চনতে জার্রু করেছে ইর়েলো প্যারট।

গোয়ে্দ্দাদের जবাক করে দিত্যে মিনিট্যানেক পরেই uকটা উডচর বিমান




'बूমি:' অবাক হয়ে রবিন বনन।
"কেন, টেরিরটা বাদে জার প্পেন নেই নাকি দूनিয়ায়।’’
রबাबের ঢেনা নামানো হনো। তাত চড়ে তীরে এন মুসা आর সাইম।।

তোমাদের দেণ্বে কি বে যুশি নাগছে বোঝাতে পারব না!' মোর হাত চচপে ধরে বনन র্রবিন। 'কিন্তু জানcে কি করে জামরা বিপদ্দ পডড়েছি?’

জবাবটী দিনেন সাইমন, ঢোমরা যাওয়ার পর অश্शিন হয়ে পডড়েছিন ও।



 হয়েছে। বিপদে পড়েছ তোমরা। হোটেটে ছুটে এরে খবর দিন আমাকে।


 रয়েছে। बাঁচनाম आমরা।’
 'মনে হচ্ছে বেশ খপটা ঢগানব্যো বাধির্যে বসেছ এখানে। काরা ওরা? কি পরেছে দের্যে! দোশাকের কি ছিরি!'

आসার পর থেরে যা যা घটেছে সংণ্ষেপে বনন কিশোর आর রবিন। স্টিভ জেনनার্রে পর্রিচ্য় করির্যে দিন।

হাত বাড়িয়ে দিয়ে হহনে বনলেন সাইমন, 'কশষ রকা তাহনে आপনিই করনেন।'

সাইমনের হাতটা পরে স্টিভ বনলেন, 'ক্ত্তু আমার ছেনে বে এখনও জাহাজ্র রয়ে গেন! তাবে বাচাই कि ভাবে?’
 কেন জাহাজট, আটক করা হবে। আপনার ছেনেবে উদ্ধার করবে প্নিশ।

 হবে आমাদের।

ক্বামबিয়ান্ন ফেন্রার পণে স্টিভকেও বিমানে তুলে নেয়া হলনা। মিস্টার


[^2]ব্যোগায্যেগ কর্রन পাইনট। মেসেজ দিন যাত্ত সী－ণোর মিউজ্য়ামের ডাকাতিটা রোধ করা যায়। ডাকাতদের চেহারার বর্ণনা দেয়া হরো।

## ছাক্বিশ

এয়ারপোর্টে নেমে স্টিভকে ખুড－বাই জানিয়ে তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে রল গোয়েন্দারা। মালপত্র ஸছছিয়ে দৌড় দিল আবার দৃরপান্লার বিমান ধরার জন্যে। নস অ্যাঞ্জেলেসে ফিরে যেতে হবে। ভাগ্যক্রমে যাত্রীবাহী ণেষ বিমানটা ণেয়ে গেন।
‘এত অন্ম সময়ে এত ওড়াওড়ি，’ মুসা বनন，‘বাপরে বাপ！’
आধুনিক বিমানের অবিশ্ধাস্য দ্রুতগতি ওদেরকে লস অ্যাঞ্জেনেসে পৌছে দিল यতটi স্ভব তাড়াতাড়ি। অয়ারপোটে নেমেই পুলিশের এক্টা বপট্র কার পেয়ে গেন ওরা，ওদেরকে নেয়ার छন্যেই এসে দাঁড়িয়ে আছে।
＇গোল্ডেন অজ্জে হানা দিয়েছিন ওরা，＇পুলিশ অফিসার জানাল। ＇একজনকে বাদে বাকি সব কটাকেই ধরেছি।＇
＇পালিয়েছে কোনটা？＇জানতে চাইল কিশোর।
জানি না। মিস্টার কার্পিন্টার বনতে পারবেন। এ কেসের দায়িত় তাঁকেই দেয়া হয়েছে। যে ডাকাতঞেনোকে ধরেছি，সব কাঁচা হাত। মনে হয় এ ধরনের কাজ আর করেনি। দরজা তেঙে মিউক্রিয়ামে ঢোকার চেষ্টা করেহিন। অ্যানার্ম বেজ্েে উঠেছে।’
＇টেরি নোলান নামে একজন পাইনটকে জোর করে ষরে এনেছিন ওরা，＇ রবিন জিজ্ঞে করন，＇তার て্যাজ পাওয়া সেছে？＇

গেছে। একটা নেকের মধ্যে তাকে ণপ্লেন নামাতে বাধ্য করে ডাকাতেরা। নেকের মধ্যে তেসে থাকা ব্পেনটা চোখে পড়ে অকটা পেট্রেন কারের। ডিউটি অফিসারের সন্দেহ হয়। প্পেনে ঢুকে দেখে হাত－পা বেবেষে ফেনে যাওয়া হয়েছে পাইলটকে।＇

মিউজিয়ামে এনে কয়েকটা পুনিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেন। একটা ভ্যানের ভেতর দেখা দেন হাতকড়া নাগানো বমার আর তার তিন নাবিককে। ক্যারটন নেই।

রবিন জিজ্ঞে করন，＇তোমাদের বস্ কোथায়？’＇
＇জানি না，＇দাঁত বের করে てেঁক্য়ে উঠন বমার।＇आমান্সে কোন প্রন্ন করে লাভ হবে না। बবাব দেব না।’

নিচের ঠোটে চিমটি কাটন কিচোর। आনমনে বनন，‘কি寸্তু বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না ক্যারটন।＇বড কাপ্পেনারকে खिজ্ভেস করন，ভেতশ্রে यাওয়া याবে？
＇यাও। কিছू পাবে বনে মনে হয় না।＇










 अढारे।

 চাইন ওদ্রেকে।


 ₹তिমध্য।।


 आगाদে:!


 বাড়িন ওপর পর্যত্ত নজর রাখার ব্যবश্ করেছেন্ন। কিন্তু লাভ কিছু ক্যভে भाज्रिनि।





 जिনিস आাছ "बটা করে।"


তান্র शাডে দিন বড।
 ভঙ্গিতে মাথা নেডডে বনন, 'ঁু, বুঝলাম, মিউজিয়ামের ফটো ইলেকট্রিক সেলকে কি করে ফাঁকি দিয়েছে চোরেরা!'

মুসা আর রবিনও কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।
রবিন জিজ্ঞেস করন, 'কি ভাবে?'
'নিচ্চয় জানো একটা ফটো ইলেকট্রিক সেলের দিকে একটা করে আলোক রশ্মি পাঠিয়ে অপারেট করা হয় অ্যানার্ম সিসটেম' কলেজে প্রফ্সেরের নেক্চার দেয়ার ঢঙে বনতে লাগন কিশোর, 'সেনের উৎস ঘরের যে দিক থাকে, आলোর উৎস থাকে তার উল্টো দিকে। এর মাঝখান দিয়ে কেউ নেলেই বাধা পায় আলোক রশ্মি, সেলের কাছে আর পৌছতে পারে না, সিগন্যান পাঠতে Єরু করে সেন, বেজে ওঠে অ্যালার্ম।

বুঝে ফেনন রবিন। মাথা ঝাঁকাল। বুঝ্েেি। অই যন্ত্রটাও আলোক রশ্সি উৎপন্ন করে। লেন্সের মত জিনিসটচসেলের দিকে করে সুইচ টিপলে আলোক রশ্মি বেরিয়ে গিয়ে সেলের ওপর পড়তে থাকে। আগের রশ্মিটা বে বাধা বপয়েছে বুঝতে পারে না সেন, সিগন্যান পাঠায় না, অ্যালার্মও বাজে না। যত্র্রটা সেনের দিকে তুনে তারপর ঢুকত চোর, তাই অ্যানার্ম বাজত ना।'
‘খাইছে!’ চোখ বড় বড় হয়ে ণেছে মুনার। 'দ্দান্ত জিনিস!’
 ওস্তাদ আছে কেউ। তে-ই এই আবিষ্ষারটা করেছে। নোকটা ধরা পড়নেই সব জানা যাবে। মিউজিয়ামের ডাকাতি করার आসন সমস্যা ছিন অ্যানার্ম আটকানো । সেটার সমাধান হয়ে যেতেই বিভিন্ন মিউজ্রিয়ামে ছোটখাট চাকরি নিল চোরেরা। তেতর থেকে নানা রকম স্যাবটাজ করতে থাকন চুরি করার সুবিধের জন্যে। গ্যাস মাঙ্ক ফুটো করন, যাতে প্রহরীরা পরে থাকনেও বিষাক্ত গ্যাসের কবন থেকে রেহাই না পায়।'
'যেমন ফফরেট,' মনে করিয়ে দিন রবিন, 'নিকারনন মিউজিয়ামে মাनीর চাকরি নির্যেছিন যে।
"ঁ্যা। আরও নানা রক্ম চালাকি ওরা করেছে, যাতে কখনও গার্ডরা ইচ্ছে করে ওদের ঢুকতে দিয়েছে, কখনও বা বাধ্য হয়েছে দিতে ।
'একটা প্রন্নের জবাব দাও তো,’ মুনা বনन, ‘ইয়েলো প্যারটের গায়ে ওই গর্ত কি করে হলো? এর সজে কি মিউজিয়ামে ডাকাতির কোন সম্পর্ক আছে?'

হেসে বললেন সাইমন, ‘এ প্রশ্নের জবাব কিশোর দিতে পারবে না, আমি পারব। অকরাতে চোরাচানানীর মান নিয়ে পালানোর সময় সেন্ট্রান आমেরিকান প্টেন বোটের নজরে পড়ে যায় জাহাজট। থামার নির্দেশ দেয় বোট শেকে। थামেনি। কামান দাগতে বাধ্য হয় বোটট।।

অম্মূট শব্দ করে উঠন মুসা। চমকে দিল সবাইকে।
উদ্দিম হয়ে বলনেন সাইমন, 'হঠাৎ কি হনো তোমার? শরীর খারাপ

नাগছে?'
'না, てপট খারাপ' দু-হাতে পেট চেপে ধরন মুসা। 'সব প্রপ্নের জবাব ঝেয়ে যেতেই শয়তানি আর্স করেছে এটা। কাল থেকে যে কিছু গিনতে পারেনি মনে করিয়ে দিচ্ছে।'

হেসে ফেনলেন সাইমন, তাই তো, মহাঅন্যায়! চলো চলো, বেরোই।
কিন্তু কি গেলানো যায় এটাকে, বनো তো?’
দুই হাতের দশ আঙূল দেখাল মুসা, 'অন্তত বাইশ রকমের খাবার।’ ফোড়ন কাটন রবিন, 'দেখানে তো দশ আঙিন?’
‘তোমার চোধ খারাপ। আসনে বাইশ আঙ্রুই দেখিয়েছি আমি।’
**10*

# পতঙ্গ ব্যবসা 

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৬

আংকেন যে এতটা নাম করে ফেলবেন্, কब্পনাই করতে পারিনি!' পেছনে টিনের বেড়ার গায়ে হেনান দিল মুসা। 'আমি জানতাম,' কিশোর বলল, 'করবে।' 'আমিও,' তার কথার প্রতিধ্বনি করন রবিন। 'না করার কোন কারণ নেই। যে নোক সেই কিশোর বয়েসে বাড়ি থকে পালিয়ে দেশ্শে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন, পেটের ধান্দা আর অ্যাডভেঞ্ধারের নেশায় সার্কাসের দড়াবাজিকর থেকে eরু করে জাহাজের খানানী আর খনির শমিক হয়েছেন, শেষমেষ আমেরিকায় বসে পুরানো মালের ব্যবসা করে কোটিপতি হয়েছেন, তাঁর পক্ষে সামান্য গোয়েন্দাগিরিতে নাম. করা তো পানির মত সহজ।’
'গোয়েন্দাগিরিকে সামান্য মনে করার কোন কারণ নেই, যথেষ্ট কঠিন এবং জটিন কাজ,' প্রতিবাদ করল কিশোর। তবে চাচা যে এ কাজ্জও উন্নতি করবে এ আমি জানতাম। তা ছাড়া কাজটা একেবারে নতুন তো নয় তার কাছে। খক জাহাজ্রে বেশ কিছুদিন গোঢ়েন্দাগিরির কাজ করেছিন। তারপর यখন ক্যাপ্টেনের নজরে পড়ে গেল, চাকরি পার্মানেন্ট হওয়াটা নিচ্চিত হলো, তখন নব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে জাহাজ থেকে পানান ...'

বাধা দিল মুসা, 'জানি এ গब्व, হাজারবার セনেছি...'
সঙ্গে সগ্গে চেপে ধরল রবিন, তাহলে এমন একজন অসাধারণ মানুষঃক নিয়ে তোমার সন্দেহ কেন?’

'মানে, একটা কিছু বনা দরকার, বनে ফেলেছ বোকার মত,' হাসন রবিন। উপদেশ দেয়ার সুযোগ পেয়ে গিয়় ছাড়ন না, 'কथा হनো তौর, রকবার ধनুক থেকে ছৃটে গেলে আর ঢেরানো যায় না...'

কথা হচ্ছে কিশোরের চাচা রাশেদ পাশাকে নিঢ়ে। নতুন এক ব্যবনা ঋুলেছেন তিনি। এটা নতুন কোন ব্যাপার নয়, কারণ নতুন নতুন ব্যবনা eরু করা তাঁর একটা ননশা, তাও এমন কিছ্ যাতে নাভ বেশি কিন্তু সাধাব্ন্ডত করতে চায় না লোকে-এই ঢেমন, কয়েক বছর আগে যুরনা জানোয়ার ষ ব

 গোঢ়েন্দা সংস্থা। নাম দিয়েছেন পাশা ডিটেকটিভ এজ্জেন্সি। এই সংস্থার প্রগান তিনি नির্জ। পুরানো মাनের ব্যবসা অকঘেয়ে নাগছিন বরে এই নতুন কার্জে

হাত দিয়েছেন। ইয়ার্ডের কাজের জন্যে এখন জার তাঁর সহযোগিতার তেমন প্রয়োজন নেই, মেরিচাচী একাই যথ্থেট, দूই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের সহায়তায় খুব ভানমত সামলে নিডে পারছেন তিনি।

ব্যবসাটী ৫রু ব্রার আগে কিশোরের সজ্भে আলোচনা করেছেন রাশেদ পাশা। দাঁতের ফাঁাকে পাইপ চেপে ধরে বনেছেন, 'ভাবিসনে তোদের গোয়েন্দাগিরিতে বাগড়া দিতে আসব।। তোদের কাজ তোরা করবি, জামার কাজ आমার...'
'সব গোয়েন্দাগিরির ধরনই এক,' নীরস মরে কিশোর বনেছে, 'তোদের আর আমাদের বনে আনাদা কিছু নেই।'
'আছে,' কিশোরের কথার জোরান প্রতিবাদ করার জন্যে দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ খুনে টেবিলে রেখেছেন তিনি, 'অবশ্যই আছে! তোরা কি খুনের তদন্ত করিস?’
‘পেনে করব না কে বলন তোমাকে?’
কররতে হয়তো যাবি, কিন্তু নাক গনাতে দেয়া হবে না তোদের। বয়েন কম বলে ওসব কেসের তদন্ত করার নাইসেন্সই দেয়া হবে না। সোজা ভাগিয়ে দেবে পুলিশ। এ রক্ম আরও অনেক কেস আছে যেণ্ণো কেবন বড়দেরই করা সাজে...'

যুক্তি আছে চাচার কথায়। সপ ক্রে থেকেছে কিশোর।
'আমি করনে তোদের প্রতিদ্দ্দ্টী হব না, ভয় পাসনে,’ চাচা বনেছেন, ‘বরং অনেক সাহাযা হবে তোদের। যেহেতু অফিস খুনে বসেছি, কেন্ন পাওয়ার জন্যে জার অন্যের মুখের সিকে তাক্ষিয়ে থাকতে হবে না তোদের; আমার কাছেই অনেক আসবে, জামিও দিতে পারব। যেখেো ঢোদের জন্যে উপযুক্ত মনে করব, তোদেরকে দিয়ে দেব। কি বনিস, ভান না?’

মনে মনে মানতেই হয়েছে কিশোরকে, ভান, কিন্তু মুশ্ে প্রকাশ করেনি जেক্থা।

यাই ঢহাক, এজেন্সি খুনেছেন রাশেদ পাশা, এবং খরুতেই গোটা তিনেক কেসের ত্দন্ত করে চমকে দিয়েছেন পুলিশের বিশেষ নোয়েন্দা সংহ্হাকেও। সবার নজর পড়েছে তাঁর ওপর। পত্রিকায় নেখালেখি হয়েছে। রাতারাতি নাম হয়ে গেছে তাঁর। তারপর থেকে খরু হয়েছে মক্কেনের ভিড়। দ দুহাতে ঠেলেও সরাতে পারেন না। তাদের যন্তণণায় বাড়ি থেকে পালানোর কথা তেবেছেন কদিন। মুচি হেসেছেন মেরিচাচী। হোক আক্কেন। সুখে থাকতে যथ্ন ভৃতে কিनाয়, কিন কিছু খখয়ে নিক।

जাহায্য করার জন্যে নতুন লোক নেয়ার কথা ভাবছেন এখন রাশেদ পাশা। জানাশোনা কেউ আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছেন কিশোরকে।

প্রথমেই যে নামটা মনে অসেছে, বনে দিয়েছে কিশোর-ওমর শরীফ; তিন গোয়েন্দার অতি প্রিয় ওমর ভাই, সেই দূর্ধষ, দুঃসাহসী বেদুইন, পাইনট হিসেবে যার জুড়ি চেনা ভার। রাশেদ পাশা চেনেন তাকে, নিজের অজেন্গিতে নিয়োগের ব্যাপারে আপত্তি নেই, তবে ওমর রাজি হবে কিনা নেব্যাপারে

কিশোরের ধারণা, ওরা তিনজনে মিলে চচপে ধরনে রাজ্জি না হয়ে পারবে না ওমরভাই, অন্তত পার্ট টাইম কাজ করতে রাজি হবেই।

এ সব নিয়েই ওঅর্কশপপ আলোচনা করছে তিন গোয়েন্দা, এই সময় ইয়ার্ডে গাড়ি ঢেোকার শব্দ হলো।

দরজায় উঁকি দিন মুসা। গাড়ি থেকে নামতে দেখল অকজন বয়স্ক ভদ্রলোককে। তাকে দেথেই জিজ্ঞেস করনেন, 'মিস্টার পাশা আছেন?’

ইয়ার্ডের ভেতরে এককোণে নতুন একটা বিল্ডিজে এজেস্সির অফিস করেছেন রাণেদ পাশা। জবাব দিতে যাবে মুসা, তেতর থেকে কিশোর জনতে চাইন, 'কে?’

ফিরে তাক্কিয়ে নিচু গলায় মুসা বলন, "চিনি না। হবে হয়তো কোন মক্কেন। কেসের কাজ্জে এসেছে।

নেহায়েত কৌতৃহলের বশেই দরজা দিয়ে তাকাল রবিন, তাক্কিয়েই স্থির হয়ে গেল। অশ্মুট একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে।

সেটা নক্ষ করন কিশোর। 'কি হনো?’
'আরি, এই লোক এখানে কেন!'
'চেনো নাকি?'
'চিনি। ছবি বেরিয়েছিন পত্রিকায়। বিজ্ঞানী মিস্টার আনমড ডানডা!’
নামটা উদ্ডট মনে হলো মুসার কাছে, ফিক করে হেসে ফেন্ল।
তার হাসার কারণ বুঝনেন না মিস্টার ডানডা, আবার জিজ্ঞেস করনেন, 'তাঁকে পাওয়া যাবে?'

ক্মিশোরের দিকে তাক্য়ে জিজ্ঞেন করল মুসা, কিশোর, আংকেন আছেন অফিজে?’

বেরোনোর সময় তো দেখে গনাম ড্রয়িং রূমে জরুরী টেनিফোন করছে,' টুন থেকে উঠে দরজায় বেরোন সে। ছোটখাট এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন এক্টা সাদা গাড়ির পাশে। বয়েস প্্রাশের কোঠায়। সনनদরর করে ছুাটা সাদা গৌফ। চোখে ভারী পাওয়ারের চশমা। আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে হাতটা সামান্য তুলে সালাম দিল जে। ‘আপনি কোথেকে এসেছেন?

কোথেকে এসেছি বলনে তো চিনবে না, তবে নামটা বলতে পারি, आনমড ডানডা। ভুমি কে?’

আমি কিশোর পাশা। রাশেদ পাশার ভাতিজা। आপনার কি অ্যাপয়েন্টমেট্ট আছে?’

দ্রিধা করলেন ভদ্রলোক। 'তা নেই। তবে আমার কাজটা খুব জরুরী। তিনি यদি आমাকে কয়েক মিনিট সময় দিতেন $\cdot$.'

অন্য কেউ হলে অ্যাপয়েনমেন্ট করে আসতে বনত কিশোর। কিন্তু একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে ওভাবে ‘না’ বলতে পার্ না।
'আসুন আমার সঙ্গ,' হাত নেড়ে ডানডাকে আসতে বনে বাড়ির দিকে

তার পেছনে এগোলেন ডানডা।
সবার পেছন পেছন আসতে লাগল মুসা আর রবিন।
ড্রয়ি রুমে নেই রাশেদ পাশা। ইন্টারকমে অফ্সে থোজ নিন কিশোর। সের্রেটাব্রি জানাল, সেখানেও নেই তিনি। সেলেন কোथায়? খুঁজতত খুজতে নাইबেরিতে পাওয়া সেন তাৰকে। একটা बীফকেস সোছাচ্ছেন।

চাচা, রকজন ভদ্রনোক তোমার সর্গে দেখা করতে এসেছেন। বননেন, জরুরী কাজ। বলছেন কয়েক মিনিটের বেশি নাগবে না।
'কि नाय?'
"আनমড ডানডা। বিজ্ঞানী।
ঘড়ি দেখলেন রাশেদ পাশা। 'কিন্তু আমাকে তো এখন বেরোতে হবে। ঠিক আছে, চল দেধি, কি বনেন!'

কেসের কাজেই এসেছেন মিস্টার ডালডা। কাজটা রাশেদ পাশার কাছে. হয়তো গোপন কোন কথা বলবেন, বসে থাকাটা শোভন নয়, তাই মুসা আর রবিনকে নিয়ে ঘর শেকে বেরিয়ে র্র কিশোর। কিন্তু বেশিদৃর যেতে দিল না जাকে কৌতৃহন। এক্জন বিজ্ঞানী কি কাজ নিয়ে এসেছেন এক্জন সোেয়েন্দার কাছে? বারান্দায় দাড়িয়ে রইন সে। এক্টা বান ঘরের দিকে। কিন্তু ভালমত শোনা যায় না এখান থেকে।

কোন সাবজ্ঞেট্টের বিজ্ঞানী? র রবিনকে জিজ্ঞেস কর্রল কিশোর।
'র্টোমোনজিস্ট।'
শক্টটা মুসার অজানা। 'কি লজিস্ট?’
'এনটোমো’’
'খাইছে! এটা আবার কি নজিরে বাবা!'
‘পত্গ। উनি অকজন পতঙ-বিজ্ঞানী। পোকামাকড় নিয়ে গবেষণা করেন।'
'ক্তত রক্ম পাপন যে আছে দূনিয়ায়!’ চোখম্ষ বিকৃত করে বনন মুসা, 'ওই কিন্িনে টঁয়াপোকা ঘাটতে কি মজাটা লাগে ওদের?’
'হয়তো নাগে। নইনে করে কেন?’
ভ্তের শেবে মিস্টার ডালডার জ্োরাল কষ্ঠ ভেসে এন, ‘...অনেক আশা করে জমি আপনার কাছে অসেছিনাম, মিস্টার পাশা...

ভান করে শোনার জন্যে দরজার কাছে সরে গেন কিশোর। ওর চাচা বলছেন, 'আশা করে এসেছেন বলেই তো ফিরিয়ে দিতে পারাছি না, মিস্টার ডালডা।'

 आসणा ना।

 आমার शাতের কাজটাও সষবত শেষ হয়ে যাবে।

অনিচ্ছা সত্গেও রাজি হনেন মিন্টার ডানডা।
কিশোরকে ডাক দিনেন রালেদ পাশা।
ডেতের দুক্ন তিন পোে্যেন্দা।
র্যাশেদ পাশা বনলেন, 'কিশোর, ইনি বিখ্যাত পত্গ-বিজ্ঞানী। নামটা তে জগগছ জেনেছিস। রক্টা সমন্যা নিয়ে আমার কাছে এসেছেন। आমার
 তোদেরেকে এক্টা চাস্গ দিয়ে দেখতে। পারবি?’

কাজটা कि?'
তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিষ্ে চোখ মিটমিট করনেন মিস্টার ডানডা। তিনটে কিপোরকে তার কাজের তার দিতে ভরসা পাচ্ছেন না।

নোকের এ ধরন্নর आচরণ নঢুন নয় তিন নোচ্যেন্দার কাছে। ওদ্দেরে
 তার্পর যখন কাজট করে তাক नाগিয়ে দেয় তখন ভুন ভাזঙ।

আমি বনছি না ওদের ফমতা নেই,' সিদ্ধাত্ত নিতে পারছেন না মিন্টার ডানज, 'কিন্তু আমার কাজটা থूব জরুর্রী...'
'লেজন্যেই ঢো আর কারও ক্থা না বনে ওদের ক্থা বনছছ,' রালশলদ পাশা বনলেন, 'অসংখ্য জण্ন রহল্যের সমাধান ওরা করেছে, শ্যেণনোর
 কারণ নেই। ওদের নিন। यদি কিছু করতু না পারে, आমি ফি্রে রনে ত্যন
 মনে করবেন না, মিন্টার ডানनডা, आমাবে মেভে হচ্ছে।’

বেবিয়ে রেনেন রাণেদ পাশা।



 পরিচিত। आমি একজন এনটোমোনজিস্ট। जারা জীবন কেটেছে প্রজাপতি

 এ্বন বিশেষ্জ হয়ে শেছি!
'ওই দোকা এনেছেন নাকি এ দেশে?’ জানতে চাইন রবিন।
মাथা यাঁকানেন ডানডা, ‘এনেছি। মय, ওঢিপোকা, ও৫নো যে গাছে বাস

করে সেই ডুঁত গাছ, সব আমদানী করেছি আমি। এখানে জশ্মানোর চেষ্টা করে সফন হয়েছি। আবার কাশলেন তিনি। ‘বরং বনা ভান, অতিমাত্রায় रয়েছি। आসন পোকার চেয়ে বড় आর উম্নত মানের পোকা জন্মাতে ণেরেছি, যেণেনো অনেক বেশি শক্তু আর বেশি পরিমাণে রেশম উৎপাদন করতে পারে।

কিশোর বনে উঠন, 'কাজের কাজই করেছেন একটা, মিস্টার ডালডা!’
‘কেন?' বোকার মত বনन মুসা, 'রেশম খুব কাজের জিনিস নাকি? খুব দाये?'
'দাম ততটা না थাকনেও কাজ হয় অনেক,' ওর দিকে তাকালেন ডানডা, ‘এই আবিষ্ষার অনেক স্ভাবনার দুয়ার খুরে দিল। অতি উন্নত মানের পারাস্যুট, বেনুন এ সব তৈরি করা যাবে,' চশমাট্টা নাক থেকে নামিফ়ে রুমান বের করে সাবধানে মুহতে ৩রু করনেন তিনি। আরও অকটা জিনিস নিত্যে গবেষণা করছি আমি। তবে সেটার সক্পে তোমাদের কেসের কোন সম্পর্ক নেই, তাই आপাতত না জাননেও চলবে।' চশমাটা আবার নাকে বসিয়ে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'আসন সমস্যার কথা বनि। কিছুদিন থেকে আমার ऊটিপোকা, মथ চুরি হয়ে যাচ্ছে।’

অবাক হলো কিশোর, 'রি?’
ऊ্রকুটি করনেন বিজ্ঞানী, 'সমস্যাটা এখানেই। চুরি হচ্ছে কিনা এ ব্যাপারে শিওর হতে পারছি না আমি। গ্রীনহাউসে সব সময় তানা দিয়ে রাখি।
'তানা খুলে চুরি করা যায়।'
নে-জন্যেই বার্গনার অ্যানার্মের ব্যবস্থা করেছি।
মুদু শিন দিয়ে উঠন মুনা। পোকার মত জিনিস চুরি করার মানুষও তাহনে আছে!'

জ্রকুটি করনেেন ডানডা। 'थाকবে না কেন? দামী জিনিস হলেই চোরে চুরি করে। তবে সমস্যাটা হন্ো ওખুো আদৌ চুরি হচ্ছে কিনা সেটাই पুぬতে পারছি না। খৃব সত্ক থাকি आমি। গবেষণায় পুরোপুরি সফন হতে পারনে দেশ তো বটেই, সারা পৃথিবীর দোক উপকৃত হবে। তাই গবেষণার জিনিসপত্র নিরাপদ রাখার জন্যে সাধ্মমত চেষ্টা করি। আমার গ্গীনহাউস সব সময় তানা দিয়ে রাখি। তাनা খোলার কোন আলামত দেখিনি। অকটিবার বার্গनার অ্যালার্ম বাজেনি। অথচ মथ आর అুটিপোকা ঠিকই উধাও হচ্ছে।
'আচ্ছা, মরে যাচ্ছে না তো?' রবিনেনে প্রশ্ন।
মাথা নাড়লেন ডানডা। 'না। খ্খীনহাউসে তন্নতন্ন করে খুঁজেছি আমি, এবটो মंরা পোকাও পাইনি। তা ছাড়া প্রতিটি বোকা, প্রতিটি মथ, ৩টি আমি এমন করে চিনি, চে কোন রকটা হারালেই বলে দিতে পারব। উধাও যে হচ্ছে সেজন্যেই বাঝতে পারছি। কিছুই মাথায় দুক্ছে না আমার!'
'যদি বনেন তো আমরা গিয়ে একবার তদ্ত্ত করে দেখতে পারি,' কিশোর बलन।

চপ করে রইলেন ডানডা। আবার হয়রো ভাবছেন ওদেরকে দিয়ে কাজ হবে दिना। অবশেষে মাथা কাত করনেন, ‘েশ, তোমার চাচা यতদিন না ফ্রেরেন, ঢোমাদের তদন্ত করতে দিতে আপত্তি নেই আমার। দেখো, ঢোন সৃত্র পাও কিনা। তিনি এলে তখন সেটা দেখে হয়তো কিছু বুঝতে পারবেন।’
'আপনার धীনহাউসটা <োথায়?'
‘কাছেই, বেশি দৃরে না এখান থেকে। ডিয়ারভিন নামে রকটা গ্রামে।’
'ও, গেছি তো ওধানে,' মুनা বনन, 'পিকনিক করতে। সান্দর জায়গা। মিসেস বেন্সন নামে এক মহিনার এবটা খামারে থেকেছি। মহিনা খুব ভাল। দারুণ রান্নার হাত। যা মজার মজার কেক আর বার্গার বানান না...'
'বাড়িত্যু যিনি রকটট বোর্ডিং হাউস করেছেন, ট্যুরিস্ট গেনে ওঠঠ?'
'গ্যা, ज্যা, উनिই। চেনেন नाকি?’
মাথা ঝাঁাকালেন ডানডা। "তাঁর বাড়ি থেকে আমার গীনহাউস বেশি দৃরে না। দেथা याয়।’
'তাহনে তো ভানই হনো,' কিশোর বলন, ‘মিসেস বেনসনের ওখানেই উঠব आমরা। তদন্ত করতে হলে রাতে থাকতে হবে। চুরিদারিতনো সাধারণত রাতের বেনাতেই বেশি হয়।
'কিন্তু নরাসরি তদন্ত করতে চলে গেলে চোরের চোথে পড়ে যেতে পারো,' ডালডা বললেন, 'সে তখন সাবধান হয়ে যাবে। তোমরা যতদিন থাকবে, হয়তো গ্রীনহাউসের ধারেকাছেও আসবে না নে।'

তা বটে। চুপ করে ভাবতে লাগন কিশোর। শেষে একটা সমাধান বের করে মুষ ডুনে शাनল, ‘‘ক কাজ করতে পারি, ওই এলাকায় সিয়ে একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পাব্রি। অনেক খামার আর ফসনের থেত আছে ওখানে। প্রায়ই কাজ্রের নোক থোর্জ মানিকেরা।
‘কিন্তু ও তো সব đমিকের কাজ। তোমরা পারবে?’
হানन ক্চিশোর। বনতে ইচ্ছে করন-গোয়েন্দাগিরি করতে সিয়ে কত পচা কাজ যে করতে হয়েছে আমাদের, সেধবর তো আপনি রাখেন না। বলन, 'পারব না কেন?’

ফোন বাজ্র। উঠে গিয়ে ধরল কিশোর। ফিরে তাক্ষিয়ে বলল, 'মিস্টার ডালডা, আপনার ফোন।'
'आমার্र खোন!'
রিসিভারের মাউথ্পিসে হাত্াপা দিয়ে কিশোর বনন, 'তাই তো বनছে। পরিষার आপনার নাম বনन।।
'অবাক কা৫! आমি যে এখানে এনেছি জানন কি করে? কারও তো জানার ক্থা নয়!’
"কथা বনে দেখুন।'
কিশোর্রে হাত থেবে রিসিভার নিয়ে কানে ঠেকালেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। আनমড ডাनডা বनছি।

ভী产 দৃষ্টিতে তার্র মুখের দিকে তাক্য়ে আছে ত্নি গোয়েন্দা ।

丹ীরে ধীরে ষ্যাকাসে হয়ে গেল তাঁর চেহারা। ওপাশে কथা বनা শেষ করে নোকটা নাইন কেটে দেয়ার পরও রিসিভারটা কানে ঠেকিয়ে রাখলেন তিনি। তারপর आশ্টে করে রাখলেন ক্রেডলে। হাত াঁাপছে।

গোয়েন্দাদের দিকে ফিরে খসখসে মরে বললেন, 'সরি, অনেক সময় নষ্ট করলাম তোমাদের। আমার গ্রীনহাউসে আসার আর কোন প্রয়োজন নেই -তোমাদের। রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে।'
'মানা করছেন?' ভুু কুচচকে ফেনন কিশোর।
মাথা «াঁকালেন ডালডা। ভभ্গি দেখ্ই বোঝা গেন, ভয়ানক অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন।
‘আসলে...আসলে...' কিশোরের মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না তিনি, ‘আমারই ভুন হয়েছে। যাকগে, যা বলার বनেছি, ভুনে যাও, তোমাদেরকে আর দরকার নেই আমার।’

## তিন

বুঝত় বাকি রইন না কারও, রহস্যময় ওই টেনিফোনই হঠাৎ করে বিজ্ঞানীর মত পরিবর্তনের জন্যে দায়ী। ওরা নিপ্চিত, রহস্যের সমাধান মোটেও হয়নি। তা यদি হত, তাহনে ভয় না পেয়ে বরং খুলি হতেন তিনি, উজ্জূন হত মুখ, এ ভাবে হাত কাপত না।

কোমন অরে কিশোর বনন, 'আসনে আমাদেরকে এখন আরও বেশি দরকার আপনার, মিন্টার ডানডা।'
‘কে বলন?’ খখপে উঠলেন তিনি। ‘ভুনটা আমার। চুরিদারি কিছুই হচ্ছে না গ্রীনহাউসে। তদন্তের প্রয়োজন নেই।
'হুকি দেয়া হয়েছে আপনাকে, তাই না ?’
তীক্ষ্র হয়ে থেন তাঁর দৃষ্টি। ‘^ কথা কেন মনে হরো তোমার?’
'ठিক বनেছি কিনা বনুন?’
দ্বিধা করতে নাগনেন বিজ্ঞানী। তারপর বুঝলেন মিথ্যে বনে লাভ নেই, বিশ্যাস করাতে পারবেন না ছেলেটাকে। বোকা নয় ও। অর নামিয়ে বননেন, श্যা, তা ঠিকই বনেছ। ওই ফোন…যাই বলো, এখন তোমাদেরকে তদন্ত চানাতে দিতে ভয় পাচ্ছি আমি।'
'হমকি দিয়ে থাকনে তো সাহায্যের আরও বেশি দরকার আপনার, মিন্টার ডালডা,' রবিন বनন।

মুসাও তার সজ্x একমত হলো, বলন, ‘ওই ব্যাটাকে ধরা দরকার।’
কিন্ত্ত আমি আর তোমাদের তদন্ত করতে বলতে পারছি না...
বাধা দিয়ে কিশোর বনন, ঘটনা অনেক দৃর অগিয়ে গেছে, মিস্টার ডানডা। বোঝা যাচ্ছে, আপনার অনুমানই ঠিক, চুরি হচ্ছে রেশমপোকা।

आর কোন সন্দেহ নেইই এ: गাপারে। आপনি আমাদ্র কাছে সাহা্যের জন্নে
 হ्यকি দিয়েছে যাতে आমাদের সাহাय ना নেন। ।খन আপनার উচিত তার ক্था नা ণোনা। খনলে সাহস বেড়ে যাবে ওর, আরও হ্মকি দেবে, র্যাকমেইন কর্তেও দিষা করবে না।

जাবডে নাগলেন মিস্টার ডানডা। কয়েক মিনিট পর মাथা আাঁাানেন, ডুমি ঠিকই বনেছ। কিন্তু খীনহাউসের কাছু তোমাদের দেখদে অনেক বড় ঋতি হয়ে याবে আমার, ক্পনাও করতু পারহ না ঢোমরা...
‘বনেছে \$তি করবে?'
'করবেব বনেনি, বলেছে-হবে, ওই অকই ক্थা।'
"লোক্টাকে চিনতে পপরেছেন?"
'চিননে ঢো এত্ষণে পুনিশের কাছে ভ্যোম। যাকগে, তদন্ত यদি করতেই হহ, এমন ভাবে বেতে হবে তোমাদের যাতে চিনতে না পারে। ছদ্মবেলে যোে পারননে‥'

কিশোর বুবন, নিজ্জের খামার্রে কাউকে সন্দেছ করছেন ডানডা, তাই


 নनই?'



 চিত্তায় ফেনে দিল্যেছে।

জনানা ডुিয়ে তাকান কিশোর।
आপনমনে মাথা দোनाতু দোনাতে সোজা শিয়ে গাড়িত উঠে বসনেন বিজ্ঞানী। বের্রির্রে গেনেন দেট্ দিয়ে।
 রওনা হলো তিন গোশ্যেন্দা। শহর থেবে বেরিয়ে নাগরের ধার্রে প্ধ ধরে ๙গোল। ডিয়ারিিলে rপৗছতে দেরি হনো না। গাছপানায় ঘ্রো একটা
 বড়, প্রান্নে এপ্টা বাড়ির সামনে।

গাড়ি থেকে নামন তিন থোে্যেন্দা।

 थবর, অই अनময়ে বেড়াতি অরে নাকি?’
 কেমন आছেন, মিসেস বেনসন?
'আছি, जানই জাছি। সতি, বিপ্ধাস করতে পারছি না, এই অসম<্যে তোমরা আসবে...'
'আপনার কেকের কোভ সামলাতে পারনাম না!’ হেসে বলন মুসা। 'মনে পড়তেই চনে অসেছি। তা জায়গা-টায়গা আছে তো? লোকজনের ভিড় ভান লাগে না।
'সারা বাড়িই খালি। একজনও নেই। এ সময়ে কি আরূ কেউ आসে নাকি। ভাল করেছ এসে, প্রাণ ভরে খাওয়াতে পারব। এসো, ভেতরে এসো। খিদে পেয়েছে তো? যাও, তোমরা হাতমুখ ধুয়ে আসতে আসতেই বার্গার হয়় যাবে। এসো।’

আগের বার এগে যে ঘরটায় থেকেছিল, এবারও সেটাতেই উঠন ওরা। সুটকেস রেখে বাথররূম থেকে হাতমুখ ধুত়ে বেরিয়ে চলে এন সোজা রান্নাঘরে। মাংসভাজার লোডুনীয় গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

রবিন জিজ্ঞেস করন, 'কিছু করতে হடে, মিসেস বেনসন, আসব?’
'কোন দরকার নেই। টেবিলে গিয়ে বসো। আমার হয়ে গেছে। পাচ মিনিট।'

খাবার ঞ্র। ওদের সামনে বসে এটা ওটা এগিয়ে দিতে নাগলেন মিসেস বেনসন। রকি বীচের থোঁজখবর নিলেন। মেরিচাচীর কথাও জিজ্ঞেস করলেন। তাঁকে চেনেন তিনি। রাশেদ পাশা আর কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে মেরিচাচীও এক বসন্তে বেড়িয়ে গেছেন এখানে।

जব খবর নেয়া হয়ে গেলে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস বেনসন, ততা উদ্দেশ্যটা কি আনার? গোয়েন্দাগিরি, না ব্রেফ বেড়ানো।

এই প্রশ্নটার ভয়ই করছিন কিশোর। মিস্টার ডালডাকে কথা দিয়েছে তদন্তের ক্থা কাউকে বলবে না। ছদ্মবেণে থাকবে। মিসেস বেনসনকে তাহলে কি বলবে? ভেবেচিন্তে কিছু না বলার সিদ্ধান্ত নিন সে। মক্কেনের দিকটা দেখতে হবে আগে। বনল, 'Nিনেমায় ছোটখাট একটা রোল করার প্রস্তাব পেয়েছি আমরা তিনজনেই। চাষীর খেতে শমিকের কাজ করতত হবে। তাই ভাবছি, ওরকম পোশাক-আশাক পরে সত্যি সত্যি কারও খেতে গিয়ে কাজ্জ করব। আসল কাজটা জানা থাকনে অভিনয়ে অনেক সুবিধে হয়।'

মিজেস বেনসন সহহ্র-সরন মানুষ। তাঁকে বোঝাতে বেশি কথা বলতে হলো না ক্কিশোরকে। তবে এভাবে মিথ্যে বনতে খারাপ লাগল ওর। কিন্তু উপায় নেই, তদন্তের ত্বার্থে গোয়েন্দাকে কখনও কখনও মিথ্যের আশয় নিতেই হয়। কাজটাই এমন।

খাওয়ার পর চাকরির সস্ধানে বেরোন ওর্রা। তবে বেরোনোর আগে
 आসার সময় কাপড়গুলো নিয়ে এসেছে!

গাঁয়ের বাজারে ब্ন ওরা। ওখানে এক্টা <ড় ট্টোরের বারান্দায় দেয়রেনে ঢোনাননা থাকে চাক্রির থবরাখ্বর। তাতে দেখ্ন জয়াকার ফার্মর জান্য তিন-চারজন নোক দরকার, बমিক চেঢ়েছে ওরা।

ষার্গ্র অফিসৗী বোथায় দোকানের মানিকের কাঢছ জেনে নিক্যে রওনা হলো তিনজনে। একটা শস্যখেতের পাশ দিয়ে ঘুরে এগোতে চোথে পড়ন নান টালির হাত দেয়া গোলাঘর আর তার পাশে মেইন বিল্ডিং। অক্যারে आস্তাবলের সামনে কাজ করছে একজন নোক। তাকে জিজ্ঞেস করতু সুলারিনটেনডেট্টের অযিস্স দেখিয়ে দিন।

অফ্সেসে দুকে দেখা নেন ডেক্কের ওপাশে ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে রকজন नস্মা নোক। সাড়া বেয়ে মুখ তুলে তাকাল।

কিশোর বলন, আপনাদের নাকি নোক লাগবে?’
লাগবে। কাজ করতে এসেছ?
शं। ${ }^{\circ}$
বেশি কথা বনা পছন্দ করে না নোকটা। দুচার কথায় কাজ শেষ করে एেনन। ঠে কোন শর্ডে চাকরি করার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছে তিন গোয়েন্দা। সুতরাং চাকরি হয়ে গেন ওদের। লোকটা বলন, আজ তো অনেক দেরি ইয়ে গেহে, তোমরা বরং কাল সকাল থেকে অসো।

ঠিক आছে, স্যার,’ বিনীত ডभ্গিতে বনন কিশোর। 'আপনার সঙ্গে দেখা করব?

না. দরকার নেই। आামি জায়গামত খবর দিয়ে দেব। আডারওয়াটার সেকশনে কাজ দেয়া হনো তোমাদের। সকানে ওখানে চনে যেয়ো, তোমদের কাজ বুঝিয়ে দেয়া হবে। মাটি ছাড়াই ফসন ফনানোর চেষ্টা চানাচ্ছি আমরা ওখানে। কেমিকেন দিয়ে।'
'খাইছে! মাটি ছাড়া ফসন!' অবাক হয়ে বনन মুসা।
হंা, পানিতে রাসায়নিক পদার্थ হড়িয়ে দিয়ে। ইতিমধ্যেই অনেকখানি সফ্ন হয়েছি আমরা। দেখনে অবাক হবে। যাই হোক, আজকে ঘুরে ঘুরে দেখ্যে সব, কান てেকে কাজে লাগবে।'
'আজ্ছা,' মাথা কাত করন কিশোর।
'ও হাহা, आরেক্টা ক্থা, ঘোড়ায় চড়তে পারো?’
'পারি। কেন, স্যার?'
'ওড। ঘোডায় চড়তত জানলে অনেক সুবিধে। আস্তাবলে কাজ করছে রোনাক, তাকে গিয়ে বনো তিনটে ঘোড়া দিতে। ওওুোতে চড়ে ঘোরোগে। যাও।
'ब্যাংक ইউ, স্যার।'
ষ্শি মনে সুপারিনটেনডেন্টের অফিস থেকে বেরিয়ে র্ল তিন গোয়েন্দা।
आাস্তাবলের সামনে যে লোকটা কাজ করছে তার নাম রোনাক। বনতেই তিনটে ঘোড়ার পিঠে জিন পরিয়ে রেড়ি করে দিন সে। বনল, অনেক বড় ফার্ম এটা। টরুতে এক্জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার खन্যে बীপ বাবशার করা হয়েছে। কিন্তু গাড়ির চাকা সবখানে চনে না। অসুবিধে হয় বলে শেষে এই ঘোড়ার ব্যবছ্থা।

ঘোড়ায় চড়ল তিন গোয়েন্দা। রোনাককে ধন্যবাদ দিয়ে সরে এল

## চার

কয়েক মিনিট ফার্মের সীমানায় ঘোরাঘুরি করন ওরা।
বোর্ডিং হাউস থেকে যে পশ্েে আসতে হয়, সেই পথের পাশে একটা পুকুর নজর কাড়ন মুসার। ঘন গাছপালায় ঘেরা পুকুরটার পানি এত ম্ছছ, দেখ্খই ঋাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করন তার। মনে মনে নিজ্জেকে বোঝাল সে, ‘এখন সময় নেই, পরে কোন এক সময়।’

পুকুরের একককোণে মাছের আশায় ধ্যানমম হয়ে আছে এক্টা বক।
‘সুন্দর জায়গা,' কিশোর বনন। চননো, এবার ডালডার গীনহাউসটা দেてে আনি।

মুনা বা রবিন কেউ অমত করু না।
পনেরো মিনিটেই গীনহাউসের ড্রাইভওয়ের সামনে এসে দাঁড়ান ওরা। এক্টা বড় বাড়ির পেছনে গ্রীনহাউসের কাঁচের ছাদ রোদে চক্চক করছে। ড্রাইভওয়েতে ঢোকার মুখে বড় সাইনবোর্ডে নেখা:
ব্যুক্তিগা এলাকা
‘তাই বনে আমাদের ঢোকা নিষ্ষয় বারণ নয়,’ হেসে বনল কিশোর। 'ওই যে মিস্টার ডানডা আসছেন।'

বাগানের অক্টা সরু পথ্থ ষরে অগিত্যে অলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। ছেলেদের ওপর চোধ পড়ন, কিন্তু চিনতে পারনেন না।

গলার স্বর বদনে বনन কিশোর, ‘ఆড আফটারননন, স্যার। আপনার গ্রীনহাউসে অক্বার पুকতে পারি? আপনার পোষা জীব৩নোকে অক্বার দেখব!

মুখ তুনে তাক্রিয়ে ভাল করে তিনজনকে দেণে হেসে ফেননেন ডানডা।

 গোয়েন্দাদের দিকে ফিরে ওদের না চেনার ভান করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কে? কোথেকে এসেছ?'
'আমি श্যারি,' জবাব দিল কিশোর, 'ও ডিক। আর ও হলো টম। ওয়াকার खার্মে চাকরি নিয়েছি। ওদের কাছেই খনनাম আপনাদের রেশমপোকার খবর। এ ধরনের ফার্ম আর দেখিনি, তাই খুব ইচ্ছে করন, চনে এসেছি!
‘সবাইকে তো দুকতে দেয়া হয় না,’ দ্বিধা করার ভभিতে বললেন ডালডা। 'ঠিক আছে, এসো।' বিশান গেটটা भুলে দিলেন তিনি। ঘোড়া

কোথায় বাঁ:খতে হবে দেখিয়ে দিনেন।
ঘোড়া てেকে নাশন তিন গোঁ্যে্দ্দা।
 ছাষ্সিশ। জিজ্ঞে ক্রন, 'বি হয়েছে, স্যার?’’
'কিদু না, ম্যাট,' জবাব দিনেন ডানডা, ‘রই ছেনেওনো ওয়াকার ফার্মে কাজ করে। র্রেশপপোকা দেখত্ এসেছে।

 তানাচাবি দিয়ে অত সত্বতার দরকারটা কি?’
'ডুমি या ভাবছ তা নয়,' কর্মচারীর কাছেই কেমন কাঁমমাছ হয়ে গেেেন মনিব। याাপারটা ভা नাগन না কিশোরের। অই নোকটাকেই সন্দেহ করেন
 দেয়ার সुরে বনদनন, দেখে তো খারাপ ছেনে বনে মনে হচ্ছে না এদের ‥ছা, ছেনেরা, ও आমার खোরম্যান, ম্যাট ডগনাস।’

ঘ্যালো,’ বলে হাত বাড়িয়ে দিন কিলোর।
কিন্তু হাতটা ধরন না মাঁট। তাকিয়ে রইন কিণোরের চোণের দিকে।
 বনেই গनাম। ঢ্রেমপোকার খামার দেখিনি ঢো কখনও। দারুণ নাকি দেখ<ে ...'
'ছা, সাংখাতিক জিনিস,’’ বিজ্জানী বননেন। ‘‘নো। আমি সজে থাক্ব ত্তেমাদের!

কিশোর্রের মনে হনো সজ্গ থাকার কথাট বনেছেন ওদ্রে, কিন্তু





 করে নিয়ে যাবে? কারণ ব্যোই হহাক, সপ ছাড়ন না নে।

 গাছের চাষ করেছেন যাতে বিলেষ প্রজাতির ম্ বাল্গ করুতে পারে। তবে তার গর্ব রেশমপোকাঔলোরে নিয়ে, যেওেোর উম্িি কর্রেছেন তিনি। ওই Tপাকার ऊটি দেখােেন ছেলেদের। হাজারে হাজরে মষ উড়ছে খীননাউলের घध্য।।

 গাছ মরে না यায়। গাছ ম্রনেে পোকাও মরবে।'

একটা घরের মধ্যে দেখা গেল চার ইঞ্চি নম্না তটি, মথখলো বিরাট।
‘এত বড় হয় এই মथ, জানতাম না,' রবিন বলন। বাপরে বাপ, কত্তবড়! আট ইষ্বির কম হবে না!’

হাসন্নেন ডানডা।'সাধারণত তিন ইঞ্চির বেশি বড় হয় না গুটি, আর মथ হয় বড়জোর ছয় ইঞ্চি। কিন্তু বিশেষ প্রক্রিয়ায় এওৃনোকে অতবড় কররছি आমি । কি নাম দেয়া যায় এতনোর, বनো জো?'

এ সব নোকামাকড়ে আগ্রহ নেই মুসার, বরং গা ঘিনঘিন করে। বিজ্ঞানীকে খ্যেচা দেয়ার জন্যে বলন, 'ডালডাপোকা...'

て্যেচাটা বুঝনেন না বিজ্ঞানী। ফোরম্যানের দিকে ফিরে বনলেন, ‘‘নতে খারাপ না নামটা, কি বন্না, ম্যাট? आমার বেশ পছন্দ হয়েছে। ডানডাপোকাই রাখব...

মুখ এখনও নোমড়া কররই রেখেছে ফোরম্যান। 'মিস্টার ডালডা, অচেনা মানুষের সামনে এ ভাবে গোপন কথা ফাঁস করে দিচ্ছেন $\cdots$ সব ক্থা ওদের बनাটা কি ঠिক হচ্ছে?’

ম্যাটের চাপাচাপিতে যদি ওদের বের করে দেন ডানডা, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি যতটা সস্তব তথ্য আদায় করে নিতে চাইল রবিন, ‘রকটা অটি থ্ৰেকে কতটা রেশম পাওয়া यায়? দू'তিন গজ?’
‘কি বनো,' ছেনেদের অজ্ঞতায় মজা てপলেন ডালডা, 'দু’ত্তিনশো বनনেও এক কथা ছিন। কমপক্ষে পনেরোশো ফুট নম্না হয় একটা রেশম। সাধারণ Жুটি থেকে অবশ্য অনেক কম পাওয়া যায়।

চোখ বড় বড় হয়ে গেন রবিনের। আনমড্ড ডানডার রেশমপপাকার মূল্য अनেকটা আন্দার্জ করত্ত আর্স করেছে ওরা। আরও শোনার আগ্রহ ছিন, কিন্তু মাটের জনো পারন না। সে ওদেরকে বের করে দেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে ঊঠেছে। জ্পর কিছু না বলার জন্যে বাধা দিতে লাগন বিজ্ঞানীকে।

ছোট আরেক্টা গ্রীনহাউসের গায়ে নেখা রয়েছে:

## SECRET.

সেটা দেখার ইচ্ছে ছিন কিশে!রের, কিন্তু সেদিকে ওদেরকে অগোতেই দিन না লোকট।

হাল ছেড়ে দিলেন ডালডা। ছেনেদের নিয়ে ফিরে এনেন ঘোড়ার কাছে। সঙ্গে গন ম্যাট। এরইই ফাঁকে ঢোনমতে কিশোরের কানের কাছে ফিসফিস করে আসন কথাটা বनলেন তিনি, ‘াল রাতেও কয়েকটা দামী মथ চুরি গেছে।
 পেয়েছে। বনन, ‘গ্রীনহাউস দেখানোর জন্যে ধন্যবাদ आপনাকে, মিস্টার ডানডা। আপনার রেশমমপোকা দেখার মত জিনিস। সময় করে আবার আসব जকদিন, অनনক্ষণ ঢেকে দেখে যাব।

বিজ্ঞানী বনলেন, এলে यूশি হবেন। কিন্তু মাটের গোমড়া মুখ আরও গোমড়া হয়ে গেন থেে। চোখে তিক্ত দৃধ্টি, টঁয়াপোকাওনোর দিকে মুনা যে

দৃष्टिতে তাকিয়েছে তার চেয়ে অনেক অনেক খারাপ।
গেটের বাইরে বেরিয়ে এন তিন গোয়েন্দা।
ঘোড়ায় চেপে পাশাপাশি চলতে চলতে কিশোর বনন，ততরপর，কি বুঝলে？’
＇জায়গাটাতে অনেক বেশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছে，একেবারে দুর্গ বানিয়ে ফেনার চেৃ্টা，＇রবিন বলন।＇চোরের পক্ষে ঢোকাটা বড় কঠিন，প্রায় অস্ভবই বনা চলে।＇
‘হ্যা। কিন্তু যদি কেউ কোনমড় যে কোন একটা ধ্ধীনহাউনে पুকে পড়তে পারে，তা হলেই হনো，ভেতর দিয়ে দিয়ে সবঙলোতে দুকে যেতে পারবে। যে কোন হাউস থেকে যত খুশি মथ নিয়ে যেতে পারবে।
‘রাত্র বেলা নজর রাখনে কেমন হয়？’ মুসা বলন，‘অন্নাভাবিক কিছু দেখলে সিয়ে মিস্টার ডালডাকে জানাতে পারব।

মন্দ বলেনি সে। একমত হলো অন্য দুজন।
ওয়াকার ফার্মে এসে ঘোড়াগুনোকে আস্তাবলে বাঁধন ওরা। মিসেস বেনসনের বাড়িতে ফিরে খাওয়া সারল। অন্ধকার হতেই বেরিয়ে পড়ন আবার গ্রীন্নহাউসে যাওয়ার জন্যে।

রাস্তা ধরে হেইেে চনন ওরা । গ্রীনহাউসের গেটের সামনে দিয়ে পার হয়ে जল। ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করন না，বেশি কাছেও গেন না। কোনখান থেকে চোখ রেখেছে ম্যাট，কে জানে। এ সময় এখানে ওদের ঘুরঘুর করতে দেখনেই সন্দেহ করে বসবে।

সরু একটা রাস্তা চলে ণেছে গীীনহাউসের পাশ দিয়ে। নেটা ধরে অগোনে কোথাও নুকিয়ে বসে চোখ রাখতে পারবে।

রাস্তা ধরে পেছন দিকে চনে এল ওরা। এক পাশে গাছ，অন্য পাণশ গ্রীনহাউসের উচ বেড়া। বেড়ার ওপাশে মাঠ，তারপরে রয়েছে বাড়িษনো। आকাশে মে．ঘের মাঝে লৃকোচুরি খেনছে চাঁদ। চাঁদের আলোয় চক্চক করছে বিশাল খাঁচার মত গ্রীনহাউসতুলোর কাঁচের ছাদ আর দেয়ান ：
‘এদিক দিত্যে তো সহজেই पুকে যাওয়া স্ভব，’ রবিন বলन। অন্ধকারে এই বেড়া বেরোনো কোন কঠিন কাজ না।

একটা গাছের ঢোড়ায় বসে রইন ত্নিজনে।
হঠাৎ বনে উঠল মুসা，＇অ্যাই，দেখো，ওটা কি！＇
ঘুরে তাকান কিশোর আর রবিন।
রাস্তার অন্যপাশে তৃণভৃমির ওপারে আলো ঝিলিক দিচ্ছে। মৃহৃর্তের জন্যে নিভে সিয়ে আবার জ্নন। আবার নিভন। আবার জुনन।

আলোর দিকে তাক্কিয়ে রইন তিনজনে।
‘কিসের আলো?’ মুসার প্রপ্ম। ‘ওদিকে তো সাগর। মাছ ধরছে না তো কেউ?'
'কি জানি!’ বিড়বিড় করে কিশোর বননন, 'যে ভাবে জৃনছে নিভছে, তাতে তো মনে হয় কেউ কাউকে সক্কেত দিচ্ছে।'

খানিক পর নিভে গেন আনোটা, আর জেলন না।
আবার গ্রীনহাউসের দিকে মনোযোগ দিন ওরা।
অনেক্মণ বসে থাকার পরও যখন কিছু ঘটল না, কিশোর বলন, 'ভেতরে দুকনে কেমন হয়?’

মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। আবছা অন্ধকারে চেকে থেছে চারদিক। ঢুক্তে হনে এটাই সুযোগ।
'কি দেখবে?' জিজ্ঞেস করুন রবিন। घড়ি দেখন। এগারোটা বাজে।
 করছে।'

বেড়া ডিঙিয়ে মাঠ পেরিয়ে চনে এল ওরা মিস্টার ডানডার কটেজের কাছে। অन্ধকার। আলো ন্নই ঘরে। সাবধানে এগোল গ্রীনহাউসের দিকে। এই সময় মেঘ সরে গেন চাঁদের ওপর থেকে। জ্যোৎ্নায় আবার ঝলমন করে উঠন কাঁচের বিশাল খাচাতুো।

यেদিক দিয়ে অগোচ্ছে ওরা, সেদিকে গ্রীনহাউনের সামনেও বেড়া। ওটা ডিঙানোও কঠিন হনো না। নিঃশব্দে এগিয়ে চলन সামনে।

হঠাৎ থমকে দাড়ান মুসা। কিণোরের হাত খামচে ধরে ফিসফিস করে বলन, 'ヒनছ!’
'স্থির হয়ে গিয়ে কান পাতন কিশোর আর রবিন। দৃর থেকে ভেওে जল মুদু শক্ধু, মরে হলো ছিটকানি ন্খোলার পর দরজা খুলন কেউ, কজার ক্যাচকেোচ শদ্দ। ডালডার কটেজের দিক থেকে টর্চ জুলে উঠন। আবার দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। আনো নিভে গেন।

অকটা গাছের ছায়ায় সরে এন তিন গোয়েন্দা। আবার মেঘের હ্তেরে पুকে যাচ্ছে চাঁদ। আবছা আলোয় একটা মৃর্তিকে রাস্তা পেরিয়ে হেঁটে আসতে দেখা গেল।

মাট ডগनাস!
নিঃশব্দে হুঁটে आসছে নোকটা। হাতের টর্চ জুলে উঠন অকশ্মাৎ। आলো ফেলন অকটা খ্রীনহাউসের দরজায়। হাটতে হাটতেই ভেতরটা


কোথায় যায় দেখার জন্যে ওর পিছু নিল কিশোর। ছায়ার মত সক্গে চনল রবিন আর মুসা। বাড়ির কোণ ঘুরে এসে অনেক সামনে দেখতে পেল টর্চের आनো। পা টিপে তিপে এগিঢ়ে চলन তিনজনে।

নোকটার আচরণে কেমন একটা চোরা চোরা ভাব। প্রথম দেখ্থই ওর ওপর নন্দেছ হয়েছিল কিশোরের, এখন সেটা আরও বাড়ল।

টর্চ নিভে গেন। গীীনহাউসের ডেতরে একটা ছায়ামৃর্তিকে দেখন বনে মনে হনো কিশোরের। পরমুহृর্ত্ত হারিয়ে গেন ওটা। সত্যি দেখন, নাকি চোখের ভুন?

কাঁচ ভাঙার ঝনねন শব্দ হনো। নীরব রাতে বেশি হয়ে কানে বাজন শব্দটা। গোয়েন্দাদের মনে হলো গ্রীনহাউসের অর্ধেকটাই বুঝি ধসে পড়েছে।

ধুপ করে একটা শব্দ। কেউ যেন লাফিত্যে পড়ন ওপর থেকে। ছুটে आসতে লাগन এদিকে।

চট করে দেয়ালের ছায়ায় সরে গেন ওরা। মিশে যাওয়ার চেষ্টা করল অন্ধকারে।

ওদের ঠিক সামনে দিয়ে তীब গতিতে ছুটে গেল ম্যাট। এত কাছে দিয়ে গেল, ওর ভারী নিঃশ্বাসের শব্দও কানে এन ওদের। হাত বাড়ানেই ছुঁতে পারত। অথচ ওদের দেখতে পেন না সে। গ্রীনহাউসের সামনে দিয়ে দৌড়ে চনে গেন কটেজেের দিকে।
'চোর দেখে পুলিশকে ফোন করতে গেন নাকি?’ রবিনের প্রশ্ন।
‘‘িংবা হয়তো চোরের সক্গেই সম্পক্ক ওর!’ মুনা বনন। 'মিস্টার ডানডা জেগে ওঠার আগেই সব জঞ্জান পরিষ্কার করে ফেলনতে চায়?

কটেজের দরজা খুনন ম্যাট। তেতরে ছুকে তাড়াহ্ড়া করে লাগিয়ে দিন।
সেও বেরোল না আর। অন্য কেউও বেরোন না। মিস্টার ডালডা কোথায়? এত জোরে শক্দ হলো, তিনি খ্নতে পেলেন না?

আরও কয়েক মিনিট অপেকা করে রোথায় কাচ তেঙ্েেছে দেখতে চনল তিন গোয়েন্দা। গ্রীনহাউসের এক জায়পায় কাচ ৰেঙে একটা ফোকর হয়ে आছে। টুকরোওনো পড়েছে ভেতর দিকে। ফোকরের ঠিক নিচে তোহার কাঠামোর সञ্গে ঠেকানো একটা মই দেখা গেন হেলান দিয়ে রাখা। এটা এখানে जল কি করে তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাল না आপাতত কিশোর। যে কেউ এনে রাখতে পারে। তবে এটায় উঢ়ে ডেত্রে তাকান্ন সহজ, ভালমভ দেখা যায়। পাহারা দেয়ার সময় ভিত্রে উককি দেয়ার জন্যে ম্যাটও এনে রাখতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো কাঁচ ধসে পড়ার সড্গে সক্গে 'চোর চোর' বনে চিৎকার না করে নে ওরকম ছুটে পানান কেন্?

 টচটাা আবার কোমরে বালিয়ে মই বেয়ে উরে গন अপরে।
 সে। নোহার ফ্যেম ধরে ঝুনে পড়ল র্ত্তে। ছেড়ে দিতেই বুপ কর্রে নাশ্ল

নরম মাটিতে।
ঊকে একে ওর পাশে এসে নামন রবিন আর মুসা।
গ্রীনহউসেব ডেতরে অন্ধকার। আবার মেঘের আড়ালে চলে গেছে চাঁদ। টর্চ খুলে নিয়ে জানनতে যাবে কিনোর, হঠাৎ আনতো করে গান ছুঁ়ে গেন কিসে যেন, মনে হলো যেন কারও দ্তানা পরা হাত।

চমকে গেন। নাফ দিয়ে পাশে সরতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি। পায়ের নিচে মাটি পপন না। কাত হয়ে পড়ে যেতে అরু করুন। नিজ্রের জজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে গল চিৎকার। হাंত থেকে ছুটে গেন টর্চট। । কিছু একটা ধরে পতन ঠেকানোর জন্যে মরিয়া হয়ে थাবা মারন। কিছুই ঠেকন না হাতে, एষ বাতাস।

নিচে পড়ে গেন সে। চারপাশে অন্ধকার।

## ছয়

ভাগ্য ভান, যেখানে পড়ন সেখানকার মেঝেতেও নরম বালি, ওপর থেকে বেশি নিচেও নয়। স্তু্ধ হয়ে পড়ে রইন দীর্ঘ র্রকটা মৃহ্থ্ত।

ওপর থেকে শোনা নেন মুসা আর রবিনের চিৎকার, "কিশোর, কোথায় তুমি? কি হয়েছে?’

অবশেষে স্বাভাবিক দম নিতে পারন কিশোর। বনन, আমি ঠিক আছি।’
দূর! आমার টর্চ জুনছে না কেন?' রবিনের গनা শোনা ঢেন। 'মুনা, তোমারটা জান্ন তো।
'আমি টর্চ आনিনি,' জবাব দিল মুনা। 'তোমাদের নিতে দেখলাম, তাই আর বোঝা বাড়াইনি।'

উঠে বসন কিশোর। হাত বাড়িয়ে দিন সামনে। অন্ধকারে হাত্ড়ে হাতড়ে খুঁজত গিয়ে হাতে ঠেকন সিড়ি । বুঝে নেন কোথায় পড়েছে। একটí! নেলাররর মধ্যে-মাটির নিচের ঘর। হাঁটুর কাছে ছড়ে গিয়ে জননছে, চমকের ধাক্যাটা কাটিয়ে উঠটে পারেনি এখনও, ভীষণ কাপছে শরীর; এ ছাড়া সব ঠিকই আছে, আর কোন কতি হয়নি ওর।

মেঝেটে হাতড়াতে গিয়ে হাতে ঠঠকন একটা শক্ত জিনিস। একৃবার ছুঁচৌই চিনে ফেনन, ওর টর্ট। ডুলে নিয়ে সুইচ টিপল। নষ্ট হয়নি। সুইচ, টেপার সঙ্গে নজ্গে জুলল। সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠে অল সে।
‘শে ভাবে পড়েছিনে, আরেকটু হনেই ঘাড় ভাঙ্য!' কিশোরকে উঢে আনতে দেণে ন্তির নিঃপ্পাস ফেনন রবিন। "কিক্তু এই সেলারের ঢাকনা খুলে রের্থে গেন কে?’
'হয়েছিন कि?’ জানতে চাইন মুসা।
'কিসে যেন মুখ জুঁয়ে গেন্...’'
‘ひাইছে! বনো কি!’ ভয় পেয়ে গিয়ে গ্রদিক ওদিক তাকাতে নাগন মুসা। ভাবছে, খীনহাউসেও ভৃত থাকে নাকি?

আবার আলতো ছ্েেয়া নাগন কিশোরের গানে। এইবার আর ভয় てপন না সে। দেখতে থেল কিসে ছঁয়েছে। হেসে ফেনन সে। নিঃশক্দে তার গানের কাছে দিয়ে উড়ে গেন প্রানীটা।
'কাও দেখো,' হাসতে হাসতে বনল সে, 'মথের ছোয়া! আর आমি ভাবনাম না জানি কি! অন্ধকারে দেখা আর आলোয় দেখার মধ্যে এতটাই পার্থক্য!

ভৃতুড়ে घটনাটার রহস্য ভেদ হয়ে যেতে মুসাও হাপ ছেড়ে বাঁচন।
ওপরে তাকাতে ছাতের ভাঙা কাঁচের দিকে চোখ পড়ন রবিনের। 'সর্বনাশ! মথ্ডণো সব বেরিয়ে যাচ্ছে তো!'

টর্চের आনनা ফেনে ভান করে দেখে কিশোর বনন, তাই তো! বন্ধ করা দরকার ওটা! নইলে সব বেরিয়ে যাবে ...
'কিন্তু করব কি দিয়ে?'
 পড়ন। মেঝেতে পড়ে আছে একটা বড় কার্ডবোর্ডের বাব্জ। ঠেলেঠুলে ওটাই पুক্ষিয়ে দিল ফোকরটাঁতে। खোকর পুরোপুরি বন্ধ হনো না, ফাঁক রয়েই নেন, তবে মধ বেরোনোর মত বড় নয়।

সৃত্র «ুঁজতে שরু করুল ওরা। ভুল করে কোন কিছু ফেনে যেতে পারে চোর। কিন্তু ত্মন কিছুই চোখে পড়ন না। অবশেষে নামনের দরজার দিকে রওনা হন্ো কিশোর। তার পেছনে অন্য দুজন। দরজার কাছাকাছি অসে আনো নিভিয়ে দিল নে।
‘‘দিক দিয়ে বেরিয়ে ম্যাটের ঘপ্পরে গিয়ে পড়ব না তো অ:বার?’ ভয় পাচ্ছে রবিন।

দরজার কাছে এরে দাঁড়িয়ে ঢেল তিনজনে। ভান করে উকি দিয়ে দেখল বাইরের आঙিনায় কেউ আছে কিনা। কাউকে চোখে পড়ন না। ডানডার কটেজটা এখনও আগের মতই অন্ধকার।
'না, কেউ আছে বলে তো মনে হয় না,' সাবধানে হাত বাড়িয়ে দরজা भुलन সে।

পান্ন ফাঁক করার সঙ্গে সক্গে বেজে উঠন ঘন্টা! বিকট শদ্দ কবে বাজরে থাক্ন। আচমকা এই ঘটনা বিমৃঢ় করে দিন ওদের।
‘বার্গनার আ্যানার্ম!’’ বিড়বিড্ড করন রবিন। ভুনে গিয়েছিন ঘন্টার কथা।
সবার आগে সামনে নিন কিশোর। খোনা দরজা দিয়ে বাইরে नाखिয়ে পড়ে দৌড় দিন আডিনা ধরে। Jবরে ণপছনে বেরোন মুনা। দড়াম করে नाগি́য়ে দিंন দরজা। आশা করেছিন পান্না বন্ধ হনেই থেমে যাবে ঘন্টা। थাম্ন না। একই ডাবে বেজে চনন।

র্টা চিৎকার শোনা গেল। পরক্ষণে ছুট্ত পায়ের শক্দ।
ফ্রিওে তাকাল না কিশোর। তার এক্মাত্র নক্ষ্য মাঠের ওপাশের বেড়া।

## यত তাড়াতাড়ি পৌছতে পারবে ওখানে ততই মগন।

কৌউ ধরে ফেনার আগেই বেড়ার কাছে পৌছন ওরা। বেড়া ডিভিয়ে চনে এन অन্যপাশে। রাস্তা ধরে দৌড় দিন।

थামল घন্টার শब্ । নিচয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।
গ্যীনহাউসের কাহ থেকে নিরাপদ দূরত্ডে সরে রসে দৌড় থামান ওরা। ভীষণ হাপাচ্ছে। আস্তে আত্তে হাটতে নাগন। মাঝে মাঝেে চোখ ফিরিয়ে দেখছে কেউ পিছু নিল কিনা।

কিপোর বলন, 'আামরা ঢোকাতেই যে ঘ্টাটা বেজেছে এটা কোনভাবে মিন্টার ডানডাকে জানানো দরকার।’
'কি ভাবে জানাবে? ফোন করা যায়,' রবিন বলन।
দররকারটা কি জানানোর,' মুনা বনन।
'না জানানে অহেতুক দুচ্চিন্তা করবেন,' বনল কিশোর।
সৃতরাং মিসেস বেনসনের বাড়িতে দুবেই আগে ডানডার বাড়িতে ফোন করন সে। ধরন তাঁর ফোরম্যান ম্যাট। কিশোর নি户্চিত; তার নাম বললে মনিবকে ডেকে দেবে না নোক্টা, তাই মিথ্যে ক্থা বলতে হলো। তারপরেও ডালডাকে ডেকে দিতে অনেক সময় নিল ম্যাট।

সব ক্থা খুনে বনन কিশোর।
'ও থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ,' ওনে বললেন বিভ্ঞানী। 'এদিকে কোন অসুবিধে নেই। সব ঠিক হয়ে গেছে।’

রিসিভার নামিয়ে রেথে দুই বন্ধুর দিকে ফিরে বনन কিশোর, 'ওই ম্যাট নোকটাকে আমার ভান মনে হচ্ছে না। ওর ওপর নজর রাখা দরকার।
‘হ,’ মাथা ঝাঁকাन মুসা, ‘্যাটার ভাবভগ্গিই জানি কেমন। ভাব দেখায়, কতই ভান চায় মনিবের, ওদিকে রাতদূপুরে গ্রীনহাউসের কাঁচ তেঙে দিয়ে आনে মষ বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে।
'ইচ্ছে করে নাও ভাঙতে পারে,' রবিন বলন। 'হয়তো মই বেয়ে উঠে দেখতে গিয়েছিন তেতরে সব ঠিক আছে কিনা। তখন কোনভাবে তেঙেছে কাঁচ, ব্যাপারটা এবটা অ্যাষ্সিডেন্টও হতে পারে।'
'তাহনে অমন দৌড়ে পালাল কেন? মনে হনো ভৃতে তাড়া করেছে!',
‘হ,' নিচের ঠোটে চিমটি কাটন একবার কিশোর, 'ভয় পাওয়া মানুষের মতই ছুটেছে, তাতে কোন নন্দেহ নেই।’

ওর দিকে তাকান রবিন, ‘কে ভয় দেখাল, বলো তো? চোরে? তা হলে তো পাহারাদার হিসেবে ম্যাটকে একটা পুরশ্কার দিয়ে দেয়া উচিত, চোর দেখেই যে অমন করে নেজ তুলে পালায়। হাহ্ হাহ্! এমনও রতে পারে, চোরের সক্গে হাত মিলিয়েছে নে, দুজনেই কিছু এক্টা শয়তনী করছিল, এই সময় কাচচ ভাঙে। ভয় পেয়ে তখন ঝোড়ে দৌড় মারে দুজনেই ।
'যাই ঘযুক, মাট ডগলাসের ওপর নজর রাখতে হবে আমাদের।'
অনেক রাত হয়েছে। মিসেস বেনসনের ঘরের আনো নেভানো। নিচয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওরাও ঘুমাতে চলन।
 'র্রাতে ক্থন ফিরনন?’
'উঁম!’ অন্যমনম্ষ হওয়ার ভান করে বলন কিশোর, অনেক রাতে।'
'কোথায় সিভ়েছিনে?
‘ওই তো, মিন্টার ডালডার ফার্মে। মথ দেখার উপযুক্ত সময় নাকি রাতের বেনা $\cdot$.'

পোকামাকড়ের কথা খনলেই সিंটিয়ে যান মিসেস বেনসন। তাড়াতাড়ি ওই প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'চাকরিতে যাচ্ছ তো অজ?'

হাঁ, যাচ্ছি। খেয়েদেয়ে এখনই রওনা হব।’

## সাত

ওয়াবার ফার্মে এসে ওদের তিনটে ঘোড়া খুনে নিয়ে চেপে বসন তিন গোয়েন্দা। চলে এল আন্ডারওয়াটার সেকশনে। রিপোর্ট করল ফোর্মানের কाছে।

লম্বা, বয়স্ক একজন নোক ফোরম্যান এমবার। ওরা পরিচয় দিতেই সামান্য মাথা ঝাঁকাল। বলन, 'তোমাদের কথা ডিরেষ্টর আমাকে জানিয়েছেন।' হাত নেড়ে vাটো, রোমশ এক্জন নোককে ডাকন, কেন্ট, এদিকে এরো তো।'

গোড়ানি ঢাকা বুটের গট গট শব্দ ডুনে এগিয়ে এন কেন্ট। প্রথম দর্শনেই অপছন্দ ক্রন তিন গোয়েন্দারে। ৫য়োরের মত টোে ঘোৎ শব্দ করে জিজ্ঞেন করন, ‘বनूন?’
‘এই ছেনেওুোকে তোমার আডারওওয়াটার जেকশনে কাজে নাগাও। আমি কদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি, এদের দায়িত্ তোমার। কি কাজ করতে হবে বুঝিয়ে দাও।'

চনে গেল ফোরম্যান।
ভুরু কুঁচকক তিন গোয়েন্দাকে দেখল কেন্ট, তাচ্ছিল্যের ভभ্গিত হাত নেড়ে বনল, 'তিনটে শিたকে দিয়ে তাহনে কাজ করাতে হবে আমার?’

রাগ চেপে হাসন কিশোর, ‘ধুু বলে দিন কি করতে হবে আমাদের। আশা করি আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারব আমরা ।

বুড়ো আঙুন দিয়ে বড় বড় একসারি ধাতব ট্যাংক দেখান কেন্ট, পানিতে অর্ধেক ভরা, ‘ওওুলোতে কেমিকেন মিশিয়ে গাছ জন্মানো হয়। গাছের সঙ্গে আগাছাও জন্মে। ওসব সাফ করো।

কাপড়-চোপড় খুনে কাজের ৃপাশাক পরে ট্যাংকে নামল তিন গোয়েন্দা। কিনারে বসে দেখতে নাগন কেন্ট।

মুনা জানতে চাইল, 'কোনটা আগাছা আর কোনটা গাছ?’

জবাব দিল না নোকটা। না শোনার ভান করে থাকন।
ফরুতেই বুঝেছে কিশোর, ওদের অপছন্দ করেছে কেন্ট, সুতরাং ওই লোকের কাছ থেকে সাহায্যের আশা নেই। কোন প্রশ্ন করন না সে। হাত বাড়িয়ে যা পেন তাই টেনে ছিড়ততে שরু করল।
'অ্যাই, অ্যাই,' চিৎকার করে উঠন কেন্ট, 'গাছ ছিঁড়ছ কেন?'
'কই, আমি তো আগাছা তুলছি।'
"ভাল গাছ ছিিড়ছ!’
‘ুুলছি তো আগাছা ভেবেই। চিনিয়ে না দিনে বুঝব কি করর কোনটা গাছ আর কোনটা আগাছা?

রাগে ঘোৎ ঘোৎ করতে নাগল কেন্ট। কিশোর আবার গাঁছ ছেঁড়ার জন্যে হাত বাড়াত্তই ধমকে উঠন, বেরোও! বেরিয়ে এসো ওখান থেকে! তোমাদের দিয়ে কাজ হবে না বুঝে গেছি...'

কাজ তো আপনিই করতে দিচ্ছেন না। যেহেতু আমরা নতুন, কোনটটা গাছ আর কোনটা আগাছা চিনিয়ে দেয়া আপনার দায়িত্ব ।'
'কাজ বোঝ্শো না আবার মুৰখ মুখে তর্ক! দাঁড়াও, ম্যানেজারকে বলছি, তারপর বুঝবে মজা,' বুটের শব্দ তুনে গটমট করে চলে গেল সে।
'ব্যাটা হারামির হাড্ডি!' সেদিকে তাকিত়ে বলন মুনা ।
'আসনে আমাদের কাজ করতে দিতে চায় না,' রবিন বলল।
'কাজ বন্ধ কোরো না,' কিশোর বলন। 'আগাছা যেগুলোকে মনে হবে, ডুনতত থাকো, ম্যানেজার যদি আসে যেন দেখে আমরা বনে নেই! আগাছার জায়গায় ভুন করে গাছ ডুলনে নেটা আমাদের দোষ নয়, ম্যাंনেজারকে বোঝাড্ পারব।'

কিন্তু অনেকদ্কণ কেটে যাবার পরও ফিরল না কেন্ট।
কাজ করতে করতত মুনা বনन, 'কি এক্খান পচা কামে লাগিয়ে দিয়ে গেলরে বাবা! পচা পানিতে এই ট্যাংকের মধ্যে থাকতত থাকতত শেষে না চামড়াই পচে যায়!’

সারাদিদে আর ফিরন না কেন্ট। একনাগাড়ে কাজ করল তিন গোয়েন্দা । একটা ব্যাপার বুঝে গেছে কিশোর, কেন্টের সামনে ওরা আগাছাই তুলছিন, ভুন করে ভান গাছ তোলেনি; সেটা বুঝতে てেরে অহেতুক ভয় দিখিয়ে টেনশনে রাখার জন্যে ম্যানেজারকে ডেকে আনার হুমকি দিয়ে চলে গেছে।

বিंকেরে দিউটি ণেষ করে ফিরে চলন ওরা। পথের পাশের পুকুরটার দিকে তাকাল মুনা । নেই বকটা এখনও আছে। সককালে যাওয়ার সময়ও দেখখ গিয়েছিন। মনে হয় পুকুরের পাড়েই কোন গাছে বাস করে জটা।

বোর্ডিং হাউসে ফিরে দেখ্খ বাগানে সজ্জি তুনছেন মিসেস বেনসন। ওদের কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখে অবাক। 'কি চাকরি নিলে? খয়োরের খোঁয়াড়ে কা কাজ করাল নাকি?’
'খোয়াড় নয়, আগ‘ছার ট্যাংক,' শান্তকষ্ঠে জবাব দিন কিশোর। 'আপনি
‘খারাপ না হয়েই এই অবস্থা! যাও যাও, জনদি নোসল সেরে এসো। খাবার রেডি।’

খাবার টেবিনে ওদের কি কাজ করতে হয়েছে জিজ্ভেস করলেন মিজেস বেনসন। セনে বনनেন, ‘যা দিনকান পড়েছে, আরামের দিন শেষ। てেটের ধান্দায় দিনরাত খখটে মরতে হয় মানুষকে, তাও ঠিকমত পয়সা আসে না।

কথায় কথায় জানতে পারন গোয়েন্দারা, মিসেস বেনসনেরও ইদানীং ভাল যাচ্ছে না। ন্বামী মারা গেছে কয়েক বছর আগে। তারপর থেকেই অবস্থা খারাপ যাচ্ছে। ভীষণ টানাটানি। বাধ্য হয়ে এই বাড়ি, গোলাঘর আর এক্টুক্রো বাগান বাদে বাকি যা জায়গা ছিন বিক্রি করে দিয়েছেন।
‘জায়গার টাকা দিয়ে কি করবেন?’ জানতে চাইন রবিন। 'অনেক টাকা পেয়েছেন নিচয়??
‘কই আর ণপনাম,' হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন মহিনা। 'মাত্র এক হাজার ডনার দিয়েছে। বাকিটা বনেছে কিস্তিতে দেবে। তেক হেবল নামে অক নোকের কাছে বিক্রি করেছি। আজ দেব কান দেব করে করে খানি घুরাচ্ছে। প্রথম কিস্তিই দেয়নি এখনও।
'তাই নাকি?’ বার্গার চিবুতে চিবুতত মুখ তুলন মুনা। 'কি বনে?’
‘কিছুই বনে না। বনে, টাকার বড় টানাটানি যাচ্ছে ওরও। জোগাড় করতে পারনেই দিয়ে দেবে;
'সেটা আপনি ঙ্নতে যাবেন কেন?’ ক্সিশোর বনन, টাকার জন্যেই তো বেচেছেন। ওর টানাটানি থাকনে ওই বা কিনতে এন কেন? আপনি সোজা বলে দেন. টাকা দিনে দিক, নয়তো অন্যের কাছে বেচে দেবেন।
'আমি আসনে মুখ্খর ওপর কাউকে কিছু বনতে পারি না••'
‘বেণ, তাহনে আমরাই আদায় করে দেব আপনার টাকা,' মুনা বলन।
শঙ্কিত হলেনন মিসেন বেননন, 'না না, অহেতুক ঝপড়াঝাঁটি করতত যেয়ো না। ওরও টাকার ঠেকা বনেই তো দিচ্ছে না। দেখি না আর কটা দিন।’
'আমার মনে হয় বদনোকের পাল্মায় পড়েছেন আপনি, মিসেস বেন্নন,' কিশোর বলন। 'সহজে জই নোক আপনার টাকা দিতে চাইবে না। সোজা আঙূতে ঘি তুনতে পারবেন না।'
‘জায়গাটা নিয়ে কি করছে নে?’ জিজ্ঞেস করন রবিন।
'এখনও কিছু করছে না।'
'তাহনে জায়গা কিনেছে কেন? বাড়ি করবে?’
'আমিও জিজ্ঞেস কররছিলাম। বনল, খামার করতে চায়। কিন্তু নোকজনের অভাবে কিছু করভে পারছে না। আজবাল অत्र পয়नায় লোক পাওয়াও বড় কঠিন। লোকেই বা কি করবে। কাজ করনে यদি খাওয়ার পয়নাই জোগাড় না হয় করবে কেন।

এ প্রनঙ্গে কথা বনতে অস্বস্তি বোধ করছেন যেন বেনসন। অন্য কথায় চলে গেনেন।

খাওয়ার পর বাগানে বেরিয়ে এন তিন গোয়েন্দা। মাঠের ওপার্রে কটেজটার দিকে তাকাল কিশোর। ওই জায়গাটাই হেবনের কাছে বিক্রি করেছেন মিসেস বেনসন।
'নোকটা কৌতূহন জাগাচ্ছে আমার,' কিশোর বলन।
'আমারও,' বলन রবিন। 'জায়গাতে কিছু यদি না-ই করে, কিন্ন কেন?’
'গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করা উচিত,' মুসা বলन। 'চনো, যাই।'
'মিসেস বেনসন চান না আমরা ওকে টাকার জন্যে চাপাচাপি কব্রি।'
‘টাকা চাইব না। কিন্তু কারও সজ্গে কথা বনতে তো কোন দোষ নেই।

তা বটে। রওনা হলো ওরা। মাঠ পেরিয়ে অजে দেখে কটেজের ছোট্ট বারান্দায় বসে আছে একজন নোক। ছেলেদের দেখে সোজা হয়ে বন্ন। চোখে সন্দেহ।
'মিস্টার হেবন?’ জানতে চাইন কিশোর।
মাথা ঝাঁকান হেবন। মধ্যবয়েসী নোক, চৌকোনা চোয়ান, হত আব গলার রা ফুনে আছে। বনন, "হাঁা, আমি হেবন। কি চাই তোমাদের?’
'খनনাম, ফার্ম করার জন্যে কাজের নোক পাচ্ছেন না••’' চুপ হয়ে গেন কিশোর। ভেতর থেকে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে রকজন নোক।

ওরা যেমন অবাক হয়ে নোকটাকে দেখতে নাগল, ওদের দেখে নোকটারও ভুরু কুঁচকে গেন।
‘কেন্ট!' অম্রুট অরে বলন রবিন।
‘কি ব্যাপার? এখানে কি চাই তোমাদের?’ שয়োরের মত ঘোে ঘোঁ করে উঠন কেন্ট।

জবাব দিন হেবন, ‘কাজের নোক নেব কিনা জানতে র্রসেছে।’
‘এদের নেবে? আর মানুষ পেনে না! ওয়াকার ফার্মে চাকরি নিয়েছে ঞরা। কাজকর্ম কিচ্ছু বোঝে না, চরম বেয়াদব। डিন গোত্যেন্দার দিকে তাক্য়ে়ে ভুরু নাচান, ‘কি? এখানে কাজ চাইতে এনেছ কেন আবার? ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে নাকি ম্যানেজার?’

আর সश্য করতে পারল না মুগা। ফুঁসে উঠন, কেন, করার কथা নাকি? नाগিয়েছেন নাকি তার কানে?' মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেনেছে তে, এতা ওয়াকার ফার্ম নয়, উল্টোসিষে বননে সোজা ধরে মার নাগাবে কেন্টেব্র বাচ্চাকে’।

ব্যাপারটা বোধহয় आঁচ করতে পারন কেন্ট। মুসার হাত্র পেনীী
 উঠেছে কোথায় জানো? মিসেস বেনসনের ওখানে।'
'তাই নাকি!' ছেনেদের দিকে তাক্য়ে়ে আচমকা চিৎকার করে উঠন হ্বেন, 'यাও, ভাগো এখান থেকে! নিচ্চয় টাকা চাইতে পাঠিয়েছে আমাব কাছে! যখন পারি তখন দেব, বনে দিও তাকে। যাও, গেট আটট!’

## আট

মিসেস বেনসনের অনুমতি নিয়ে টাকা চাইতে আলেনি, অপমানটা তাই সহ্য করে কটেজের কাছ থেকে সরে অল তিন তোয়েন্দা ।

তিক্ত কণ্ঠে কিশোর বলন, দারুণ সব নোককে জায়গা দিয়েছেন মিসেস বেনসন!
'শয়তনগগনোর घাড় না মটকানো পর্যন্ত आসার শান্তি নেই!' ফুঁসত্ত नাগन মুনা। ট্যাংকে নেंমে আগাছা ঢোলার কৃ্টের কথা ভুলভে পাররনি এখনও।

जত সকাল সকাল বোর্ডিং হাউসে ফিরতে ইচ্ছে করন না। হাঁটতত হাঁটতে ওরা চনে এন ডালডা ফার্মের কাছে। आনো থাকতে थাক্তে খামারটার চারপাশে ঘুরে দেখবে।
'কি দেখতে চাও?' মুসার প্রপ্ন।
'কাল রাতে চোর এসৈছিল জানা কथা,' জবাব দিন কিশোর। 'কোনদিক দিয়ে পালাল বোঝা দরকার। মাঠের নরম মাট্টিত जার জুতোর ছাপ আছে কিনা দেখব...'

কথা শেষ হনো না তার। পায়ের নিচে কেঁপে উঠন মাটি। থরথর করে কাঁপতে লাগল আশপাশের গাছত্নে।
‘খাইছে! ভুমিকম্প!' চেঁচিত্যে উঠন মুনা।
সামনের দিকে মুখ তুলে তাকান রবিন। ওদিকে রাস্তা টৈতি হচ্ছে। পাহাড় কাটার জন্যে উিনামাইট ফাটান কিনা কে জানে!

ত্তে এই মাটি কাঁা নিয়ে বিণেষ মাथা ঘামান না ওরা। ডালডা ফার্মের চারপাশ ঘুরে দেখল। পপছনের মাঠে আর কোন জুত্তার ছাপ নেই, দেবন ওদের তিনজনেরওনো বাদে।

ডানডা বা আর কারও সঙ্গে দেখা হলো না।
এরপর কি করবে নেটা নিয়ে আনোচনা 飞রু হনো !
কিশোর বলন, তদন্তে এখন পর্যন্ত কোন উন্নতি হলো না। কিছুই করণ্ত পারনাম না।
‘করার সুযোগই বা ঞপলাম কোথায়,' বনन রবিন! 'চিতের নজর রাখে ম্যাট, ওর জালাায় কি কিছু করার জো আছে? কিণোর, আজ রাত্ত ঢোকার ইচ্ছে নাকি তোমার?’

মাথা নাড়ন কিশোর, ‘না, আর ত্মন কিছু দেখার নেই। এ ভাবে চুরি করে দুকে নাভও হবে না । সৃত্র খুজতত হলে দিনের বেলা যেতে হবে, মাটটেে সরিয়ে দিয়ে যা করার করতু হবে। ওর সামনে কিছু করতে পারব না।
'তা তো বুঝলাম,’ বলন মুসা, ‘এখন কি করব আমরা? বোর্ডিং হাউনে

ফির্রে ইচ্ছে ক্রছে না।
बবাব দিতে পার্ল না কিলোর কিংবা রবিন।
 आইসふीय थाय।

 जक্ট पোকানে।

বেশি দ্রে না ওরিজটন । মেখানে আছছ ওরা সেখানন শেবে বড়জোর সিকি

 आইসক্রীম পার্লার आছে।

দোকানে ছক্তে নষ্ধ রষটা ছেলের ওপর চোখ পড়ন, ওদের চেয়ে বছর
 श रয়ে গেन।

आরে, তোমরা এখান্!! নাফ দিয়ে দুন ণেকে উঠে দাড়ান সে।




 किলোর आর রবিন্নের ব্ধু হয়ে যাওয়া।


"आयরাও जাবিন," র্রবিন বनনন।
'তারপর কি মনে করে? নিচ্য় আইসক্টীম તেতে?' শেষ ক্থাটা মুनার দিকে তাক্ক্যে হেরে বনন ডन।

रেলেই মাथा শাঁকাन মুনা।
'কि কাও দ্দোে!' डन বनन। 'রকেই বনে কাক্তানীয় घটনা। ন্তেমাদের ক্থাই जাবছিনাম। আর রকেবারে সশরীরে অলে হজির जোমরা!'
 ক্রन ক্লিলোর।




 थাওয়াবে, দামটो তিন গোঙ্যেন্দান্র কারু দেয়া চ্নবে না।
‘‘বার आসল ক্থা বনো,’ কিশোর জানতে চাইল, ‘বিপদটা কি তোমার?'

অহেতুক কাশি দিন একবার ডন। কোনখান থেকে. ৃরু করবে ভাবছে। বনन, "্রুন ছাড়ার পর ইঞ্জিনিয়ারিং কনেজে গিয়ে ভর্তি হনাম। এখনও খ্যানেই आছি। গরমের ছুটি তো এখন, ভাবনাম, বসে না থেকে অকটা চাক্রি করি। কিছু টাকা আनবে হাতু।
‘‘ধানেই কোথাও কাজ করহ নাকি?’
'্য়া. রাস্তার কাজ। মহাসড়ক তৈতি হচ্ছে। आসার সময় দেথেছ না ড্যিারভিনে পাহাড় কেটে রাত্তা টৈঁির হচ্ছে?’

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'দেখ্খিি।
চাকরিটা ভান। काজের দিক থেকে কোন আামেনা নেই। কিন্তু বিপদটা रয়েছে অन্যখান।"
'भুনে বনো সব,' তাंগাদা দিল কিশোর।
কনস্ট্রাকশনের জন্যে জিনিসপক্র অর্ডার দেয়া আর দেখে রাখা আমার দাষ্যিত্। এটা তেমন কোন কাজ না। কেউ यদি অকটু সত্ক থাকে, আর হিসেব করতে জানে তাহলেই $এ$ কাজ নহজে চাनিয়ে যেতে পারে।'
'তাহনে গোলমানটা কোথায়?'
উদ্মিম দেখান ডনকে, 'জিনিস চুরি যাচ্ছে!’
চুরি যাচ্ছে?
ঢৈরকমই মনে হয়। আমার হিসেবের খাতায় দেখি জিনিন আছে, অথচ ও্দামে গিত্যে দেখি নেই। খাতায় নেখা, ণেয়েছি, কিন্তু ওুদামে দেখি অর্ধেক आছে। বাক্ছিতেনা নেন কোথায়?'

নিচের ঠোঁট কামড়ান কিপোর, 'হু, ব্যাপারটা সিরিয়ান!’
आমার জন্যে খৃব খারাপ, কারণ দায়িত্টা আমার। জিনিসoনো দিতে না পারনে আমাবে ষরবে কত্তৃপ্ক। চাকরি তো যাবেই, জেনও হয়ে যেতে পাব্রে...'

কেউ বিশ্বাস করতত চাইবে না তোমার কथা;’ রবিন বলল।
না, করবে না । কন্টাষ্টরকে কিছুতেই বোঝাতে পারব না এ ব্যাপারে आমि কिएू জानि ना।
‘কাউকে সন্দেহ হয় তোমার?’ জানতে চাইন মুসা।
खোরে নিঃশ্বাস ফেনন ড্ন। 'নাহ্! কাকে সন্দেছ করব? তা ছাড়া बिনিসেনো আদৌ চুরি হচ্ছে কিনা সেব্যাপারেই তো শিওর হতে পারছি না। দ্রুক্बন যমমিক আছে যাদের পছন্দ করি না আমি, কিন্তু তাই বনে ওদেরকে চোর্র ভাবতে পারছি না-চূরি করতে দেখিনি, প্রমাণ করুত পারব না।'

বাইরে ভারী ট্রাকের ইজিনের শদ্দ হলো। आইসক্রীম পারনারের সামনে मिষ়্ে গিয়ে জেনার্রেন স্টোরের সামনে থামন বিশাল গাড়িটা। নেমে অন ড্রাইভার। बানানা দিয়ে সবই দেখা পেন।

ডन কনन, ‘ওই দেখো বলতে না বলতেই এসে হাজির। যে দুজনকে

ভাল মনে হয় না আমার，তাদের একজন। ওর নাম আয়ান ফব্স।’
ভাল করে তাবাল তিন গোয়েন্দা। নোকটা বিশানদেহী，পেটের কাছটায় অনেক মোটা，কানো চूন，ফোনা গাল দেখে মনে হয় রাগ করে গান ফুनिয়ে আছে।
‘তোমাদের ওখানে কি করে ও？’ জিজ্ঞেস করন কিশোন，‘নরি চানায়？’
＇श্যা，＇লোকটার দিকে তাকিত্যে জ্রকুটি করুল ডন।＇কিন্তু এখানে কি জন্যে অসেছে ও？এখন ওয়ার্কিং আওয়ার শেষ，খুব জরুরী কাজ না থাকনে কোম্পানির গাড়ি বের করা নিষেষ।＇

কি মনে ३তে উঠে দাড়ান কিশোর। দেখে আসি，কি আছে টাৗকে।＇
ডনও উঠন। চনো，आমিও यাব।＇
‘না，তোমার আসার দরকার নেই। তোমাকে ট্রাকের ভেতর উঁকিলুঁঁকি মারতে দেধনে সন্দেহ করে বসবে। চোর হলে সাবধান হয়ে যাবে তখন।＇

বসে পড়ন आবার ডন। রবিনও রইন। কেবন মুসা চলन কিশোরের সञ্গ

জানাनা দিয়ে উকি দিয়ে দেখন কিশোর，কাউন্টারে দাঁড়িয়ে স্টোরের মানিকের সঙ্গে কথা বনছে আয়ান। বিশাল পিঠটা এদিকে ফেরানো।

মুসাকে নিক্যে দ্রুত সরে এন কিশোর। ট্রাকের কাছে এসে মুসাকে দোকানের দিকে নজর রাখতে বলে নিজ্জে উঠে পড়ন পেছন দিকটায়। তেরপন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে কোন জিনিস।

টান দিয়ে তেরপনের একটা কোনা তুনে দেখন সে। এক কয়েন তামার তার। আর কিছু নেই। আর কিছু দেখারও নেই। তেরপনটা আবার আগের মত করে রের্থে লাए দিয়ে নিচে নামন কিশোর। মুসাকে নিয়ে ফিরে চলন आইসক্রীম পারনারে।
＇কিছু দেখলে？’ জিজ্ঞেস করন মুসা।
‘এক কয়েন তার। অতে তেমন কিছ্রু প্রমাণ হয় না। টাবের মধ্যে জিনিস थাকতেই পারে।

কিন্তু ডন খনে অবাক। ఢুঁচকে গেন ভুরু। তামার তার！এ সময়ে কে দিন তাকে এই জিনিস？’
‘কেন，এখন ট্রাকে থাকার কथা নয়？’ রবিনের প্রশ্ন।
‘মোটেও না！কনস্ট্রাকশনের সব खিনিস থাকে ওদামে। প্রয়োজন হলে ওখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় কাজ়র জায়গায়।＇উঠে দাঁড়াল ডন। ＇ওকে জ্জিজ্ঞে করা দরকার।

## नয়

বেশ খানিক্টা দৃরতু রেখেーযাতে আয়ান বুঝতে না পারে，তিন গোয়েন্দাও

ডনের সঙ্গে চলন।
স্টোর থেকে বেরিয়ে টাকের দিকে অগোচ্ছে আয়ান।
ডাক দিন ড্ন, ‘ফব্স, শোন তো।
দাঁড়িয়ে দেল কিশোর। ডনকে দেখে লোকটা চমকে গেল বলে মনে হলো ওর।

ডন জিজ্ঞেস করন, ‘এ সময় ট্রাক বের করেছ কেন? কি আছে ট্রাকে?’
'কিছু না। আমি শহরে যাচ্ছি।’’
উাক্েের পেছনে উঠে পড়ন ডন। তেরপল তুলে তারের কয়েন দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "বলনে কিছু নেই, এতুনো এল কোথেকে? এখানে তো অनেক টাকার তার।

চোয়াম ডনन আয়ান। ডন এ ভাবে ট্রাকে উঠে দেখবে, ভাবতে পারেনি বোধহয়। ক্ষণিকের জন্যে কথা হারিয়ে ফে্লন যেন।

ধমক দিয়ে বনन ডন, 'জবাব দিচ্ছ না কেন?'
‘‘্মন করে ধমকাচ্ছ যেন আমি একটা চোর! আমাকে কথা বনার সুযোগ দেবে তো । দোকান থেকে জিনিস এনে আবার সেটা ফিরিয়ে দিতে যাওয়াটা কি অপরাধ?

মানে? ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছ কেন? প্রচুর তার নাগে আমাদের।
‘नाগে,’ অনেকটা সামনে নিয়েছে আয়ান। ‘এই কয়েলটাতে আছে মোট এক্শো ফুট। থাকার কথা একশো পক্কশ।। আনার সময় ব্যাপারটা নদ্ষ করিনি। আনার পর দেখলাম দোকানদার ভুল করেছে। গিয়ে বললে না-ও বিশ্বাস করতে পারে, তাই কয়েলটাই নিয়ে যাচ্ছ্ছি ওকে দেখানোর জন্যে'।

অনিচ্চিত ভभ্भিতে মাথা নাড়ন ডন। আয়ানের জবাব মুখ বন্ধ করে দিয়েছে তার।
‘বেশ,’ অবশেবে বলন সে, ‘নহুন যেটা আনবে, কান সকালে মেপে, দেখব আমি। পুরো দেড়ণো ফুট চাই।
‘ব্যাপারটা কি, অ্রাঁ?’ রেগে নেন আয়ান। 'তুমি কি ভাবছ আমি চোর? কম দেতে আমি যাচ্ছি ঠিক করে আনতে, তার জন্যে প্রশংসা তো দৃরের কथা আমাকে সন্দেহ করা হচ্ছে!'
‘ব্যু, হয়েছে, যাও এখন,’ घুরে দাঁড়াল ডন।
পেছন থেকে গজগজ করতত নাগল आয়ান, 'বাস বनনেই হয়ে গেন? একটা ছেনে এসে আমাকে ধমক-ধামক মারবে, চোর বলবে, আর আমি সেটা সহ্য কর়ব? কিছুতেই না! কোনমতেই না•-

মুলা আর রবিনকে নিয়ে পারলারের দিকে সরে গেল কিশোগ। কাছে
 না। কি করব, বলো? আমার ধারণা ওই তার চুরি কঢর অন্দছছ, 'িকন্তু সেটা প্রমাণ করব কি डাবে?'
'গब্রটা বানিয়েছে ভালই। উসস্থ্থিত বৃদ্ধি আছে।'
'চোরের উপস্থিত বূদ্ধি থাকেই,' রাগ করে বলন মুনা।
‘ব্যাটার মেজাজও বড় খারাপ,' বলন রবিন। 'চোরের মার বড় গনা!’
তা হনে বাঝতেই পারহ কি বিপদে পড়িছি,' ডন বনন। 'अন্যে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে জিনিস, অথচ দায়টা এসে পড়বে आমার ঘাড়ে। চোরকে হাতেনাতে বমাল ধরতে না পারনে কিছু করতেও পারব না। নিয়েও যাচ্ছে দামী জিনিসঔুলো। অই তারের কয়েনটার কथাই ষরো না, অনেক দাম। অনেকেই কিনতে আখ্হী হবে। বিক্রি করাটা কিছুই না।

কিশোর বন্ল, 'বিক্রি করার জন্যে না-ও চুরি করতে পারে।'
অবাক হলো ডন। 'তাহলে চুরি করছে কেন?’
তামার তার তো, নানা কাজ্ৰ লাগে, হয়তো তেমন কোন কাজ্জে লাগাননার জন্যে ওটা চুরি করা হয়েছে। এ ধরনের তার কিনতে গেলে অাভাবিক ভাবে দোকানির নজরে পড়ে যেতে পারে, সন্দেহ হতে পাতর দোকানদারের, তাই ওসব ঝুঁকির মধ্যে না গিয়ে সবচেয়ে সহজ কাজটা করেছে-চুরি।
‘এ কथা আমার মাथায় आসেইনি। তোমার বিশ্বাস ওরকম কিছুই ঘটছে?’

আমার সন্দেহের ক্াাটা কেবন বনলাম।’
'কি করতত চাও এখন?
'ऊদামের ওপর নজর রাখতে হবে।
‘এখनই যেতে চাও? চনো, আমার গাড়ি আছে।'
ডনের গাড়িতে করে রওনা হনো তিন নোয়েন্দা। একটা খেত্রে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আলো চোখে পড়ন মুসার। পনকের জন্যে। কৌঠৃহন হলো তার। কিশোরকে বনন।

आগের দিন সাগর সৈকতে দেখা আলোর কথা মনে পড়ন কিশোরের। ড্ডেকে বনन, ‘এবটু সামনে নিয়ে রাখো তো গাড়িটা। আলো নিভিয়ে দাও। কিসের আনো দেখতে চাই।
‘কেন? খেতের মধ্যে আলো জজাটা এমন কোন রহস্যময় বাপার নয়...’
তোমাকে বলতে ভুনে ণেছি, ডন, একটা রহস্যের তদন্ত করতেই এসেছি আমরা ঞ্রানে।
'কি রइস্য?
'পরে বনব তোমাকে।'
আর কৌতৃহন দেখাল না ডন। किশোরের কথামত গাড়ি রাখল। সে বসে রইল গাড়িতি। নেমে গিয়ে খেতের যেখানে আলো দেখা শেছে সেদিকে এগোল তিন গোয়েন্দা।

কিন্তু অন্ধকারে কিছ্রুই চোখে পড়ন না। কিশোর জিজ্ঞেস করন. 'কি আনো দেখলে? কই, আর তো জালছে না?’
'কিন্তু আমি দেখেছি,' জোর দিয়ে বনন মুসা।
'আনোট কেমন?'
'সাইকেলের পেছনে লাল রঙের প্মাস রিফ্রেষঁেে হেডনাইটের আরলা

পড়নে শেমন ঝিক করে ওঠৈ, সেরকম।
'হুঁ। চনো, আরেকটু অগিয়ে দেখি।' অন্ধকারে এগিয়ে লাভ নেই, কিছু চোখে পড়বে না। টট জালन কিশোর। কিচুদূর অগিয়ে নিচের দিকে চোখ পড়তে থ্মকে দাঁড়াল। নরম মাটিতে সরু এক্টা দাগ।
'ঠিকই দেখেছ তুমি মুসা, অনুমানটাও একদম ঠিক,' দাগের দিকে তাক্যেয়ে থেকে বনন কিশোর, 'সাইকেনই।'

রবিনও দেধছে দাগটা। মাথা তুলে সামনে তাক্কিয়ে বলন, ডানডার বাড়ির দিকে গেছে।

চলো দেখি, সাইকেনওনাকে ধরতে পারি কিনা?’ টর্চ নিভিয়ে আবার পা বাড়াল কিশোর। নজর সামনের দিকে।

ডানডার অফিসে আলো জুনে উঠন। দরজা খুলে গেন। দরজায় এসে দাঁড়ালেন বিজ্ঞানী। সামনের আঙিনায় সাইকেলের হ্যাড্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে থাক্তে দেখা গেল একজন মানুষকে। মুখ দেখা গেল না বনে তাবে চিনতে পারল না গোয়েন্দারা। সাইকেন নিয়ে ভেতরে पুকে গেন নোকটা।

ঢোকার সময় মুখে আলো পড়তে তাকে চিনে ফেনন কিশোর, 'ম্যাট ডগনাস!’ নিজ্জেকেই যেন প্রপ্ন কর্রন, 'অন্ধকারে থেতের মধ্যে কি করতে লিয়েছিন সে?'
‘ন্লাক্টাকে আমার প্রথম থেকেই ভান মনে হয়নি,’ রবিন বলন। ‘ওর কथाবার্তা, আচরণ, সবই সন্দেহজনক। অন্ধকারে নাইকেন निয়ে বেরোনোটা দোষের নয়, কত কাজই থাকতত পারে মানুষের। আমার প্রশ্ন, ভান রাস্তা থাকতে উমুনিচু খেতের মধ্যে ঝাঁুনি খাওয়ার সাধ হলো কেন ওর?'

গাড়িতে ফিরে এসে ডন কোন প্রশ্ন করার আগেই জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আচ্ছা আজ সন্ধ্যায় কি ডিন্নামাইট ফাটানো হয়েছে?'
'না তো! কেন?’'
মাটি কেকেে ওঠার কथা জানান কিশোর।
'ভৃমিকম্প!' বনো কি!' অতটাই অবাক रনো ড্ন, প্রায় চিৎকার করে উঠন। 'কই, आমি তো কিছু টের পাইনি! সন্ধ্যার পর থেকে আর কাউকে বनতেও שननाম না যে ভৃমিকশ্প হয়েছে।
‘’ঁ,’ আনমনে মাথা দোনাল কিশোর, ‘ড় ধরনের কিছু একটা ঘটছে এই এলাকায়! $\cdots$ नाও, চালাও, যেখানে यাচ্ছিনাম यাই।'

## 501

আরও কিছুটা এগোনোর পর মৃল রাস্তা ছেড়ে পাশের একটা রাঙ্তায় নামল ডন। কিছুদৃর এগোতে চোখে পড়নন রাস্তা তৈরির সরজাম। নহুন যেथানে কাক

করা হচ্ছে, তার কাছে অনে গাড়ি রাখল সে।
গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই বলে উঠন মুসা, 'অ্যাই, খনছ!'
 কানে এন চাপা গোঙানির মত শব্দ। তার সঙ্গে অকধরনের काপা কাঁা খটখটনি।
'জनদি চनো!’ চেচচচ্যে উঠন মুসা, ‘বিপদে পড়েছে কেউ! নিচ্চয় কোন
 কোমর থেকে খুলে নিয়ে আলো জ্জেনে নাফ দিয়ে নেমে পড়ল পাশের নিছু अঞ্কনে। নিচ্ঠে বেড়া পার হয়ে দৌড় দিল খেতের দিকে।

খানিকটা যোনা জায়গা পার হয়ে, आরেক্টা বেড়া ডিভিয়ে একটা থেতে फ़কন। आর কোন শব্দ নেই। কান পেতে שনতে নাগল। তার পেছনে এনে দাড়িয়েছে অন্য তিনজন। বাতাসে দুনছে খেতের গাছ। তার মৃদু খনখস ছাড়া आর কোন শব্দ নেই।

হঠাৎ আবার শোনা গেন গোঙানি। পরহ্ষণে ধাত্ব খটখট। কমতে কমতে মিনিয়ে গেন শব্দটা।

কোন দিক থেকে এসেছে, আন্দাজ করে ফেনেছে মুসা। গমখেতের ভেতর দিয়ে, সাবধানে গাছ৩নোকে যতটা সষ্তব পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চনন। সামনে ফুটে উঠন একটা বিশান মানুষের মত মৃর্তি, দু’হাত দুই পাশে ছড়ানো।

চট করে आনো নিভ্য়ে দিন সে। नाফ দিয়ে পিছিয়ে आসতে গিয়ে কিশোরের গায়ে ধাক্কা থ্নে। কিশোরের টচ্রের আনো পড়ন মৃর্তিট্রার গায়ে।
‘‘ূর!' হেসে ফেনন মুসা, 'কাকতাডুয়া পুুল! এটা দেখেই এত ভয় ণপনাম!'
‘ওই ঢে বলে না, মনের বাঘে খায়,' রবিন বলন, 'তোমার মাथায় তো সর্বணণ ভৃত্রের চিন্তা...
'ভয় নাহয় পুতুন দেখে পেলাম। কিন্তু গোঙান কে?'
পুত্নটার কাছে এগিতয় নেন্ন কিশোর। আশপাশে আলো ফেলে দেখল।
র্র্র সময় বয়ে গেন এক্ঝলক জোরান বাতাস। গোঙানি শোনা গেল। খটখট শব্দটাও হনো আবার।

পুহুনের গায়ে আবার आনো ফেনন কিশোর। ভান করে দেখল। পুত্নটার হাতে ঝুলছে একটা টিনের পাত্র। ভেতরে পাথর ভরা আছে বোঝা গেন। জোরে বাতাস নাগনে টিনের आশপাশের ফাঁক দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় বিচিত্র গোঙানির মত শব্দ তোনে বাতাস, দুনে ওঠে টিন, ভেতরের পাথরুলো গড়াগড়ি খায়, খটখট শব্দ করে। ভয় দেখিয়ে শস্য খাওয়া পাখিকে দৃঢেরা রার জন্যেই এই শক্দের ব্যবস্থা।
'এই হলো কাও,' রবিন বনন, 'আর আমরা ভাবনাম কে জানি বিপদে পড়ে মরছে।’

পুতুনটার একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। পাজামার বাঁ পায়ের
 किना।

 মোট্রে চcে, পাথর ছিদ্র করা কিণা ফাটানোর কাজ্র ব্যবशার হয়।
 মনে হচ্ছে!'
‘এখানে এনে ড্রিন নুলানোর প্রয়াজন পড়ন কার?' आনমনে বিড়বিড় ক্রন কিশোর।

বিয়় অপ্পিতে মাथা নাড়ন ডন, ‘‘িমুই বুঝcে পারহছ না!’
'স্ন্যান সৃত্র এনা;' কিশোর বলন।





 কর্রা, प্যোনে ছিন স্যোনেই রেথে দাও। দরকার হনে সারারাত নুক্ষ্যে






 তোমার কাছে। ইত্মিধ্যে দেখা যাক কিছू घটায় কিना তোমার রহসাময় চোর। কিণোর, কি বনো?'



 কাজটা आমাকে করতে দাও। ত ছাড়া গাঁ়ে এমনিতেও যাওয়া দরকার,

'कि नाম তোমার বদ্দু?'

রওনা হলে গেন क্লিশোর আর মুসা।



## দিকে চনে দেল গাড়িটা।

আরও কয়েক মিনিট পর পাহাড়ের দিকে চোধ পড়তে আনো দেখতে পেল রবিন। সরু যে রাস্তাটা পাহাড়ে চনে গেছে আানো জুনছে সেই রাস্তার ওপর। উত্রেজিত হয়ে উঠন। আলোটা জানছে-নিভছে।
‘শিওর সক্কেত দিচ্ছে!’ ফিসফিস করে বনল সে। 'দেখা দরকার!’
নিভে গেল আনোটা। ডন আর রবিন রওনা হতেই আবার দেখা গেন। কিছুটা কাছে যাওয়ার পর দেখল ওরা নন্যা, মাথাঢাকা আলখেন্নার মত পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে একজন নোক, এক্টা টর্চ মাথার ওপর তুনে ধরে নাড়ছে এপাশ ওপাশ।
'বননাম না সক্কেত দিচ্ছে!’ আবার বলল রবিন। 'ব্যাটাকে ধরতে হবে!'
দৌড় দিন जে।
বোষছয় তার কথা কানে গেছে নোকটার, কিংবা দৌড়ের শব্দ খনেছে, মৃহৃর্ত आলো নিভিয়ে দিন।

দৌড়ে চনन রবিন আর ডন। ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে পথ। উচু-নিচু হয়ে আছে মাটি। পাথরও আছে। নোকটা যেখানে ছিন সেখানে এসে দেখন কেউ নেই। চুপ করে দাডড়িয়ে কান পাতল পদশক্দের আশায়।

নীরব রাত। কানে এল せধু খাড়া পাহাড়ের দেয়ানে ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ।

๙গিয়ে চলন দুজনে। ঢানের శোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে গেন। আর এগিয়ে নাভ নেই। ওদের দেখে গা ঢাকা দিয়েছে নোক্টা।

আর নুকোচুরির প্রয়োজন নেই। টচ জেরে পাহাড়ের ওপরে, আশপাশে যত্খানি স্ষীব দেখন রবিন। কোন মানুষের ছায়াও চোখে পড়ন না।
'नুকিত্যে পড়েছে!' বিড়বিড় করন রবিন।
বেশিদৃর যেতে পারেনি,' ডন বলল। আরও দেখা দরকার।
দूজনে आলাদা হয়ে গিয়ে খুঁজতে ऊরু করল। কিन্তु পেन না নোকটাকে। একটা পায়ের ছাপ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। নৌকায় করে পাनায়নি তো? চৃড়ায় দাঁড়িয়ে নাগরের দিকে তাকান রবিন, আতিপাতি করে ঋুজ্জন তার চোখ, কিন্তু কোন ধরনের এক্টা জনযান দেখতে পেল না।
'শিওর কাউকে নক্কেত দিয়েছে জে। হয় আসতে বলেছে, নয়তো চনে যেতে বনেছে।

রবিনের কথায় ভাবনাটা মাথায় এন ডনের। আমদের দেখে দেয়নি তো?
'মানে?'
‘ওই ড্রিন মেশিন! নোকটা জানত, ওর আলো দেখামাত্র ছুটে আসব আমরা ধরার জন্যে। আর এটাই সে চেয়েছে।'
'পুহুলের কাছ থেকে আমাদের সরিয়ে দেয়ার জন্যে! ঠিক বনেছ তুমি, এটাই করেছে!'

ঢা বেয়ে দৌড়ে নেমে সরু রাস্তা ধরে ছুটে এল ওরা। আবার पুক্ন

শস্যণেতে। াবছা অন্ধকারে অদুত দেখাচ্ছে মৃর্তিটাকে। বাতাস লেগে টিনে ডরা পাথর বাজছে খটাখট খটাখট।

কাছে এসে টর জাননন রবিন। পাজামার বা পা না তুনেও বুঝতে পারন, ড্রিন মেশিনটা নেই।

## এগারো

পরদিন সকালে নাত্তা করতে বসেছে তিন গোয়েন্দা, এই সময় এলেন মিস্টার ডালডা। তাঁকে ডাইনিং রূমে বসিয়ে এসে ওদের খবর দিলেন মিজেস বেনসন।

তাড়াহড়া করে খাওয়া সেরে ডাইনিং রূমে এন ওরা।
গা এলিঁয়ে দিয়ে বসে आছেন ডালডা। ক্রান্ত নাগছে তাঁকে। খব উеক্ঠার মধ্যে আছেন মনে হচ্ছে।
'কিছু হয়েছে?’ জানতে চাইন কিশোর।
মাথ্থা ঝাকালেন বিজ্ঞানী, 'আবার চোর ঢুকেছিন।'
'কখन?'
‘কান রাতে,' হতাশ কণ্ঠে বনলেন ডালডা। 'কিছু বুঝতে পার্রছি না। এ ভাবে পাহারা দিয়ে রাখার পরও আমার মথণেলো চুরি হয়ে যাচ্ছে।’

চচোর কি করে ঢোকে কিছুই আন্দাজ করতে পারছেন না?’
আবার মাথা নাড়নেন বিজ্ঞানী। আজ সকালেও যখন গ্রীনহাউসে ঢুকেছি, সব ঠিক ছিন দেত্খেছি আমি।
'আনলে ভেতরে ঢুকে ভাল করে একবার তদন্ত করা দরকার আমাদের,' জ্রোর দিয়ে বনन কিশোর। ‘এখন পর্যন্ত তো দেখতেই পারলাম না ঠিকমত’। চোরের মত দুকতে হয়েছে আমাদের। ভান করে দেখতে পারনে আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে এমন কোন না কোন সৃত্র চোথে পড়বেই আমাদের।'

চমকে গেলেন ডালডা। না না, তোমরা ওভাবে যেয়ো না! তাতে ম্যাট জেনে যাবে তোমরা তদন্ত করছ।

চুরি যেখানে হচ্ছে জেখানে ঢুকততই यদি না পারি তো তদন্ত করব কিভাবে?’

চুরির তদন্ত করতে গেছ, এ ক্থা বনে ঢোকার দরকারটা কি? একট্ট বুদ্ধি অসেছে আমার মাথায়। শোনো, দেথো পছন্দ হয় কিনা। মাঝে মাঝো র্রক ধরনের সার মেশানো মাটির অর্ডার দিই আমি ওয়াকার ফাম্মে, ঢোমরা যেখানে কাজ করছ। আজও দিতে পারি। ওদের অনুরোধ করতে পারি তোমাদের দিয়ে যেন ওই মাটি পাঠানো হয়। কাস্টোমারের অনুরোধ ফফ্লতে পারবে না ওরা।

রবিন আর মুসার দিকে তাকান এক্বার কিশোর। ডানডার দিকে ফ্রে

घড়ি দেখলেন ডালডা। ‘এবার আমাকে যেতে হয়। অনেক্তুনো মथ খোয়া গেঁছে। কি করে যে ক্ষতিটা পৃরণ করি...'
'মিস্টার ডানডা, একটা কথা সরাসরিই জিজ্জেস করতে চাই, ম্যাট ডগনাসকে কি আপনি বিশ্বাস করেন?’

এবটা ধাক্কা খেলেন যেন বিজ্ঞানী ? ডুমি বলতে চাইছ ও মथ চুরি করছে? অসষ্টব। ওকে বিশ্বাস করি আমি। কাজের নোক। ওকে ছাড়া আমি চলতেই পারব না...' থেমে গেলেন তিনি। কিশোরের দিকে তাকালেন, 'হঠাৎ এ প্রম্ন কেন?’
'ওর আচরণ মাঝে মাঝে বড় উদ্ভট ঠঠকে।'
কয়েক সেকেন্ড ছাদের দিকে তাক্কিয়ে রইলেন ডালডা। মৃখ নামিক়় বনजেন, 'ম্যাট কোন অসৎ কাজ করছে এ কথা আমি বিশ্পাস় কর্রতু পা!়ি না। ওকে সন্দেহ করা বাদ দা! !'

উढ্ দাড়়ানেন তিনি। আর অকটাও কथা না বনে চিন্তিত ভभিতে বেরিয়ে গেলেন। ছেনেদের ওুড-বাই জানাতেও ভুলে গেছেন। আনমনে মাথা নেড়ে পা টেনে টেনে এগিয়ে নেনেন তিনি গেটের দিকে। তাঁর জন্যে দুঃখ হলো ছেলেদের।

কাজের সময় হয়ে গেছে। ওয়াকার ফার্মে রওনা হলো ওরা। আডারওয়াটার সেকশনে পৌছতেই ওদের দেখে অগিয়ে এন কেন্ট। কঠিন অরে বনन, তোমাদেরকে বদলি করে দেয়া হয়েছে।

ওর ভभ্গি দেখে রাগে পিত্তি জুনে গেন মুসার। জিজ্ঞেস করন, 'কেন, কাল ঠিকমত আগাছা তুনিনি বুঝি?’

প্রশ্নটা অড়িয়ে গেল কেন্ট, "অন্য আরেকটা জায়গার জন্যে নোক চাওয়া হয়েছে। বাড়তি নোক আর নেই, তাই তোমাদেরকেই পাঠাত্ হবে। घান আর পদ্ম নিয়ে গবেষণা করা হয় ওখানে। রাস্তা ধরে সোজা চনে যাও। একশো গজ গেলেই সাইনবোর্ড দেখতে পাবে।'

সরে গেন কেন্ট।
ফিরে তাকালে দেখতে পেত ওরা একটা ট্যাংকের আড়াল থেকে ওদের দিকে চেয়ে আত্মত্তির হাসি হানছছে ঢোক্টা।
'সব শয়তানির মৃলে সে!' ফুঁনে উঠন মুনা।
'পারলে চাকরিটাই খেয়ে দিত,' কিশোর বলন। 'সে ক্ষ্যত তো নেই, তাই যতটুকু আছে ততটুকুই খাটাচ্ছে। বদলি করে দিয়ে মন্দ করেনি। পাযির খেত তো দেখলাম কান, চরো এখন ঘাস আর পদ্মের অবস্থা দেখিগে।’

এই সেকশনের ফোরম্যান কেন্টের মত পাজি নয়। হাসিখুসি এক্জন নোক। নাম বেনওয়ার্থি। ওকে দেখেই বৃねতে পারন ছেলেরা, ওর কাছে টিক্তে পারবে, यদি কাজটা অতিরিক্ত পরিबমের না হয়।
'তাহলে তোমরা আমার নতুন সহকারী, অ্যা? งェ,’ হেসে বনন বেন। চারজন চেয়েছিনাম, তিনজন পাঠিয়েছে .. ঠিক আছে, চলবে এতে। কাজ

করার आগে এসো, দেখে নাও কোন জায়গায় কাজ করতে হবে।
घুরে ঘুরে দেখাতে লাগল সে। চার<োনা টুকরো টুকরো জমিতত নানা রকম ঘাসের চাষ করা হয়েছে। বেপির ভাগই গরু-ঘোড়ার খাবার। দুর্নভ পদ্মফুলের চাষ করা হয়েছে ছোট ছোট পুকুরে।

গর্বভরে সেসব দেখাতে লাগল বেন। একধরনের বিচিত্র ফুনের দিকে আাূন তুলে বলল, ‘ওঔুলো খুব দুল্নভ জিনিস। এই এনাকার কোথাও দেখতে পাবে না।
'কি ধরনের পপ্ম ওটা, মিস্টার বেনওয়ার্থি?’ জানতত চাইন রবিন।
‘এর নাম আফ্রিকান লিলি। মজার ব্যাপার হনো, নামে পপ্ম হনেও আসনে পদ্মফুন নয় ওটা, আর আফ্রিকা থেকেও আসেনি। বছরের একটা বিশেষ সময়ে গন্ধটাও হয় ভয়াবহ।

ছেলেদের দিকে তাক্যেয়ে হাসন বেন। 'ফ্রিকার পবিত্র পদ্ম ব বলে অনেকে। কিন্তু পরাগায়নের সময় পবিত্র তো দৃরের কথা, অপবিত্র বনরেও কম বলা হবে। এর দুর্গন্ধ তোমার মু ঘু ঘুরিয়ে দিনেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। অথচ এই দুর্গন্ধটা না থাকনে এই ফুনের বংশবৃদ্ধিই ঘটত না।
‘বুঝিয়ে বনুন না?" অনুরোধ করুন किশোর।
'পচা মাংসের গন্ধ বেরোয় তখন এই ফুন থেকে। গন্ধ দেয়ে উড়ে আসে বড় বড় মড়িখvকো মাছি। ফুনের ওপর সিত্যে বजে। যখন বোঝে ওটা পচা মাংস নয়, ফুন, তখন উড়ে যায় আরেক্টা ফুলের দিকে। তবে তত্ষণে ওর পায়ে ফুনের রেণু নেগে পেছে।’

বুৰ্েে ফেলেছে কিকোর, ‘এ ভাবে এ ফুন থেকে নে-ফুলে ঘুরতে ঘুরতে পরাগায়ন ঘটিয়ে দেয় মাছির দন। দারুণ মজার ব্যাপার তো!
'হাঁ, উদ্ডিদ বটে একটা।'
আরও মজার মজার ফুন আছে এই সেকশনে। এতই মজা বপন ত্ন গোয়েন্দা, কাজ করতে করতে সকানটট যে কোনদিক দিত্যে উড়ে চনে গেন টেরও দপন না। প্রুর পরিলম করন, কিন্তু তবু কাজটাকে কাজই মনে হলো না। লাণ্চের পর আবার কাজে হাত দিয়েছে এই নময় অফিনে ডেকে পাঠানেন মানেজার।
‘তোমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে,' বললেন তিনি। 'মাট্টিত সার মেশানো হয় যেখানে, সেখানে চনে যাও। কিছ্য মাটি দরকার মিস্টার আলমড ডানডার। তোমাদেরকে ওঞুনো তাঁর ফাম্মে থৌছে দিতে হবে। যেখানে যেখানে মিশিয়ে দিতে বলেন, দিয়ে আসতে হবে। পারবে না?’
'পারব,' বনতে একমুহৃত্ত দ্বিধা করন না কিশোর।
'গুড। যাও, ওয়াগাগনে ভরাই আছে মাটি।'
ম্ব্তির নিঃশ্বাস ফেন্ন কিশোর। ফুলের পুকুরে কাজ করত্ করতে মাঝে মাঝেই মনে পড়ছিল, মিস্টার ডানডার পরিকब্পনা মাফিক কাজ হবে তো? হয়েছে। তাঁর কাজ তিনি করেছেন, এখন বাক্টিটা ঠিকমত সারতে পারাটা ওদের দায়িত্।



ডালডা ফার্মের চেটে দেখা হশ্মে গেল ম্যাটের সর্গে। কিন্তু ওয়্যাগন ভর্তি
 না। निर्বিবাদে ডেতরে ফকতে দিতে হলো ওদের।

সাটি नিয়ে এনে তার্র সঙ্গে দেখা করতে বনেছেন তোমাদের মিস্টার ডানডা। কোধায় কোथায় ফেন্তে হবে দেখিয়ে দেবেন। কোনই প্রয়োজন एিন না এঋन মাচির，কেন যে आনালেন… যাকগে，তিনি মালিক। যা বলবেন মানতে হরে ${ }^{\circ}$
＊বর পেয়ে বেরিয়ে এনেন ডালডা। চশমার কাঁচের তেতর দিয়ে গোয়েন্দাদের দিকে তাকানেন। তোমরা সেই তিনজন না সেদিন যারা আমার রেশমপোকা দেখতে এসেছিন？？
＇शঁা．সার，আমরাই，’ জবাব দিল কিশোর।
আচর্য！কয়েক্টা ছেনেকে পাঠান ওরা। কেন，বড় মানুষের কি অভাব পড়েতে ওয়াকার ফার্মে？হতাশ ডभিতে গজগজ করনেন ডালডা। ভান अ心িনয় করহেন বুড়ো，হাসি চপন মুসার，চেপে গেল।
‘ঠিক আছে．＂বনनেন তিনি，‘পাঠিয়েই যথন দিয়েছে，তোমাদের দিয়েই কাজটা সারাতে হবে•．．ইয়ে করো，গ্রীনহাউসেন্র বপছনে ওই ওদিকটায় নিয়ে গিয়ে সব মাটি ঢানো। তারপর দেখিয়ে দেব কোন কোন জায়গায় দিতে रবে।

চমеকার ভাবে ঘটে যাচ্ছে সব কিছ্হ। কোন রকম সন্দেহ করতে পারল না ম্যাট। ওখানে আর থাকার প্রয়োজন মনে করন না সে। সন্তুষ্ট হয়ে চনে গেন একটা বড় গ্রীনহাউসের দিকে।

মুচকি হাসলেন ডানডা। ছেলেদের বনলেন，‘এবার যত খুশি তদন্ত্ত চাनाও．याও।
＇কাল রাতত যে চুরিটা হনো，সেব্যাপারে নতুন কিছু জেনেছেন？’ জিজ্জেস করুন কিশোর।

নাহ্। দেখ্যে，তোমরা কিচু পাও কিনা। পাবে বনে মনে হয় না।＇
কাজ্ নেগে গেন তিন গোয়েন্দা। ज्ञীনহাউসের পেছনে এক জায়গায় সমন্ত মাটি ঢেনে ফেনে，খানিকটা করে তুনে নির়ে গিয়ে ছড়িয়ে দিতে নাগল গ্রীনহউডের ডেতরে বিডিম্ন জায়গায়। ইচ্ছে করে দেরি করতে নাগল। নানা জায়গায় ঘুরতে নাগন। ডাল একটা সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন ডালডা। কিস্তু তস্ন তন্ন করে খুজ্জে চোর ঢোকার পখ আবিষার করতে পারন না।
＇কোন শাঁচ ডাঙেনি，বার্গলার অ্যালার্ম বাজেনি，＇অবশেষে কিশোর বनन，＇অথচ মथけनো ঠিকই গায়েব হয়ে ণেচে। সত্যি অবাক কাও！বুঝতে পারছি না কিষ্য！！

মাটিতে পড়ে থাবা এক্টা গাएের ডাল অন্যমনন্ক ভभিতে নাথি মেরে সরিয়ে দিল রবিন।

চোখ পড়ন ক্বিশোরের। দীর্ঘ ৰকটা মুহ্ঠৃ ডানটার দিকে তাকিয়ে শেকে


প্রথম দৃষ্টিতি সাধারণ ৰকটা ডান বনে মনে হয়, কিন্তু ভান কৃরে তাকানে দেथা যাবে রকমাथায় রকটা গर্ত।

'সেরকমই ঢো নাগছে,' ডানটার দিকে চেয়ে রল্যেছে কিশোর। ‘প্রফম ক্था, খ্রীনহাউলের ডেতরে এই ডান পড়ে थাকার ক্थা নয়। आার দিতীয় क्था $\cdots$..

পকেট থেকে দেশনাই বের করুন। কাঠি জে়েনে ধরন গর্ত হওয়া মাথাটার কাছে।

## বারো

रा ক্রে তাক্ষিয়ে आাছ রবিন। आর थাকতে না পেরে বনে উঠন, দামী সৃত্র

'চিন্তার কিছু দনইই,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিন কিশোর, 'পড়ছি না। आর পুড়তে চাইনেও আমার মনে হয় না এजাবে এটাবে পোড়ান্না যাবে।'

ওর ক্থায় आরও অবা< হলো দুই সহকারী বোশ্যেন্দা। তাক্য়ে রয়েছে ডানটার দিকে।


‘বनেছি না, পোড়ানো যাবে না,’ বনन নে। ‘এমন किছू করা হয়েছে এটাতে, যাত্র রর গায়ে আঙন না ধরে।

 जে মনে হচ্ছে ডানের মাথার ওই গর্তাও आপনাআপনি হয়নি।



 ना।
‘নডুন ধররের রোন মশান!’ প্য়় চিৎকার করে উঠন র্রবিন।
তড়াতাড়ি এদিক ওদিক তাক্কিয়ে বনन কিণোর, 'অत্ডে! र্যা, ঢোন ধরনनে মশান।


সেদিকে উড়ে যায় পত্গ। অই মশালের আખুন দেখিয়ে কি ওษুলোকে উড়িয়ে নেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে?’

মাथা নাড়ল কিশোর, 'মনে হয় না। বাইরে আাুনের দিকে যেতে হলে আগে গ্গীনহাউস থেকে বেরোতে হবে ওખুেোকে। বেরোয় কি করে, সেটাই তো জানতে পারনাম না এখনও। এটার জবাব জানতে পারলে, আমার বিপাস্, आরও অনেক প্রল্নের জবাব জানা হয়ে যাবে।'

交亦 প্রশ্ন তো অनেক,' রবিন বनन। 'এই যেমন, কাन রাতে কে দুকেছিন গ্রীনহাউসে? কি করে ুুকন...
'घরের ইদদুরে বেড়া কাটছে,' মাসা বলন, 'আমি বনে দিলাম, ভেতরের কোন নোক অই চুরির সক্সে জড়িত।

চনো. এটার ক্থা জিজ্ঞেস করিগে মিস্টার ডালডাকে,' কিশোর বলল। দেখি, তিনি কিছু বনতে পারেন কিনা?’

কিশোরের হাত থেকে ডানটা নিয়ে নিনেন বিঙ্ঞানী। বनনেন, ‘এটা একটা आ্যানটিক। आমাদের এই অঞ্চল অনেক পুরানো এমন সব জিনিস মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে, দেণ্েে তাক বলগে যায়। আগের দিনে চোর-ডাকাতের অভাব ছিন না অদিরে। শুহায় বাস করত অনেকে। তাদেরই কেউ নিচচয় आবিষ্রার করেছে এই মশান।‥ওই যে, ম্যাট আসছে! জনদি কাজ שরু করে দাও!

বিন্ডিঙের কোণে যেখানে ডালডার সক্গে কথা বনছে ওরা, সেখানেই মাটি ফেনতে আরষ করুন।

নরে গেলেন ডানডা।
খানিক পর কাজ শেষ করে ডানডা ফার্ম থথকে বেরিয়ে এন ওরা। রহস্টার কোন কিনারা করতে পারল না। ডানটা একটা সূত্র হতে পারে, কিন্তু চোরের নঙ্গে এর কি সম্পর্ক বুঝতত পারছে না।
‘‘কটা ব্যাপার নঙ্ষ করেছ,' রবিন বনন, 'ডানটা আর আমাদের ফিরিয়ে দেননি, মিন্টার ডালডা।

জবাব দিন না কিশোর। চুপচাপ চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।
ওয়্যাগন চানাচ্ছে মুনা।
ওয়াকার ফার্মে ফিরত্তে ফিরতে ছ’টা বেজে গেল। ওয়্যাগন রেখে, ঘোড়াঙ্গোকে আস্তাবনে বেঁঁে, হেঁটে রওনা হনো ওরা বোর্ডিং হাউসে।

খাবার টৈরি করে টেবিলে সাজিয়ে ওদের অপেক্ষায়ই আছেন মিजেস বেনসন। হাতমুখ ধুঁ়ে অসে খেতে বসল ওরা।

ক্থায় কথায় আবার তার জায়গা বিক্রির কথা উঠন।
‘হেবন আপনাকে ভালমানুষ পেয়ে ঠকাচ্ছে,' রবিন বলন, 'কোন সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে।'
‘কিन্তু তাকে তো আমার খারাপ ন্লাক মনে হয় না,’ आরেক দিকে তাক্যিয়ে বনলেন মিডেস বেনসন। 'বার বার টাকা চাইতে যেতে লজ্জা লাগে আমার।
'আপনার লজ্জা লাগলে আমাদের বনুন,’ মুসা বলন, 'আমরা জাদায় করে দেব।'
'কি যে কর্রব কিছু বৃঝতে পারছি না...'
‘আসলে অতিরিক্ত নরম মন আপনার, মিসেস বেনসন। যে ঢোকের কাছে বেচেছেন,' কিশোর বলল, 'চাপ না দিলে টাকা দেবে না সে কিছুতেই!

চুপ কররে রইইলেন মিসেস বেনসন।
আওয়ার পর বসার ঘরে এনে বসন তিন গোয়েন্দা।
'ওই হেবল ব্যাটাকে ধরে কিলাতে পারনে মনের ঝাল মিটত আমার,' রাগ করে বলন মুসা।
'কিন্তু যার জায়গা,' রবিন বনन, 'তিনি অনুমতি না দিলে কিছুই করতে পারি না আমরা। পাত্তাই দেবে না আমাদের হেবন। যদি মুখের ওপর বনে দেয়-তোমাদের এত মাথাবাথা কেন?一তাহলেও কোন জবাব थাকবে না আমাদের।’
'কিন্তু দুর্বন তেবে একজনকে ঠকাবে সে, তাও হতে দিতে পারি না,' কিশোর বনन। 'এ অন্যায়। ব্যবস্থা একটা করতেই হবে আমাদের। বুねতে পারছি, মিসেস বেনসন আমাদের কিছু করতে বনবেন না।
'চলো, যাই,' এ ব্যাপারে মুসার খুব উৎসাহ। 'দেখি কি করা যায়।'
রওনা হলো ওরা। মাঠ বপরিয়ে এসে ঢুকন কটেজের आগিনায়। কাউকে চোখে পড়ন না । হেবন নেই নাকি? দরজায় থাবা দিল কিশোর। কেউ সাড়া দিন না। কোন রকম শশ্দও নেই ভেতরে।
'धাক্কা দিয়ে দেখো,' মুসা বনন।
তাই করল কিশোর। ত্বু সাড়া নেই। ত্বে ঘরের তেতরে কোথাও খুট করে মূদ̆ এক্টা শদ্দ হনো বনে মনে হলো ওদের।

সামনের এক্টা জানানা দিয়ে তেতরে তাকান রবিন।
সাধারণ একটা ঘর। আসবাবপত্র তেমন নেই। কেউ নেই ঘরে। জানানার কাছ থেকে সরে আসতে যাবে সে, এই সময় দেখন মেঝের একটা অংশ নড়়ে উঠন। आत্তে আत্তে উঠতে eরু করন, তিন বর্গফুট মত জায়গা।

ট্ট্যাপ ডোর!
ঢাকনাটা আরেকটু উঠতে হেবনের মাथা দেখা গেন। সিঁড়ি বা মই বেয়ে উঠে আসছে নে।

ওপরে উতে জানানায় রবিনকে উঁকি দিয়ে থাকতে দেখে ভীবণ চমকে গেন। আতক্কিত দৃষ্টিত তাকান মেবেতে উল্টে পড়ে থাকা ট্যাপ ডোরটার দিকে। বন্ধ করার জন্যে এগোতে গিয়েও থেমে গেল। आর বন্ধ করে নাভ নেই, यা দেখার দেখে ফেনেছে ছেনেটা।

দ্যাঁড়াও, আনছি,’ চেঁচিয়ে বলन নে, গটমট করে এসে খূনে দিন দরজা। কোমরে হাত দিয়ে ছেলেদের দিকে তাকান, 'কি করছ এখনে? অন্যের বাড়িতে উ"কি মারহ কেন?’


 एেবন। 'কি জন্যে ডাকছিনে?'

কিশোর জানান, কিক্তির পাওনা টাকা নিতে ওদের<ে পাঠিত্যেছেন মিলেস पেन্न।

 ভুল্ল গেছেন আপনি। টাকাট आমাদের কাছে দিয়ে দিতে বলেছেন।



 कि आর সশ্য आছ్ নাকি आমার।

মনের মত অক্ট জবাব অলে গিচ্যেছিন মুণ্যে, জোর করে নিজেকে শাত্ত রাখল কিশোর। बड টালা পাবেন মিল্সে বেনুন, বनল।
'মিলেস বেনসনবে ব্বোনো, কান সকালে আমি নিজেই গিয়ে টাকা দিয়ে आクব। आর কাউবে পাঠান্ার দরকার পড়বে না।
 มूना, ‘এখनই’’

 চচাথে তক্কিয়ে রইন মুসা। নেও চোখ সরান না।




তেত্রে চনে ঢেন সে। জাপনমনে মোেমোে কর্রতে করতে ট্যাপ ডোর দিয়ে নিচে নেমে যেযে দেখন ওকে রবিন।

টাকাপয়না যদি ত্মেন না-ই থাকে,' ফিসফিস করে বনন রবিন, 'মাঢির নিচের ঘরে নুক্কিয়ে রাগখ রেন্’
 হनো आসन ক্থা। দিতে রাজ্জি হবে, ভাবিनि। आমি তো তেবেছি টাকা আদায় ক্রতে মারামারি করতে হবে।'

টাকা आनভু অনেक সময় नাপান হেবন। অকতাড়া নোট নিয়ে রেনার


'না,' টাকাট शাতে পেক্রে গেছে কিশোর, এখন आার বনত্তে অসুবিষে নেই, আপনি বে দেবেন রত সহজে সেটাই ভাবিনি। চিত্তা করবেন না, রণিদ

দিয়ে যাব। आপনার মত ক্থার বরখেনাপ করব না। যাই হোক，অনেক ধন্যবাদ आপনাকে।

হেবনকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঘুরে গেটের দিকে ছাঁতত eরু করন কিশোর। পিছু নিন মুসা আর রবিন। ফিরে তাকানে দেখত，কটমট করে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে হেবন।

## তেরো

টাকা আদায় হয়েছে ওনে অবাক হয়ে গেলেন মিসেন বেনসন। বিশ্বানই ষষরতে পারছেন না হেবন টাকা দেবে। বলনেন，＇বনেছি না，নোক খারাপ না। টাকা ছিন না বনেই দিতে পারেনি অতদিন।＇

তক্ক করন না কিশোর। বনল，‘নিন，তুণে নিয়ে একটা রশিদ লিঢে দিন। দিয়ে आসব বনেছি।

রশিদ नিখ্খ দিলেন মিজেস বেনসন，‘এখनি দিতে যাবে বনেছ？’
＂বলেছি；
উঠে দাডড়াল কিশোর। দুই সহকারীকে বনন，＇তোমাদের আর যাওয়ার দরকার নেই । আমি চট করে গিয়ে দিয়ে আসি।＇
＇যদি কোন বিপদ হয়？＇মুনা বনन।
‘বিপদ আর কি হবে？আসন ঝামেনাট ঢতা ঢেনই। খারাপ কিছু করনে তখনই করত，এখন আর করবে না। রশিদটা দিয়েই চনে আনব।＇বেরিয়ে जन কিশোর।

মাঠ প্রায় পেরিয়ে এসেছে，এই সময় একটা গাড়ির আলো দেখন সে। হেবলের বাড্রির দিকে ルগোচ্ছে গাড়িটা। গেট দিয়ে তেতরে ছুকন। অকটা নোক নেমে গিয়ে বারান্দায় উঠন।

চিনতে পারন কিশোর। কেন্ট।
দরজা খুলে দিল হেবন। ভেতরে চনে গেল কেন্ট।
সাবধান হয়ে থেল কিশোর। পা টিপে টিপে এগোন কটেজের দিকে। জানালার কাছে আসতেই セনতে পেন চিৎকার করে বনছে কেন্ট，তুমি রকটা গাধা！ওদের সামনে ট্যাপ ডোর নিয়ে নামলে কেন？’

ঘোঁৎঘোৎ করে কি বলन হেবন，বোঝা てেন না।
‘এ কাজটা করা মোটটও উচিত হয়নি তোমার！’ আবার ধমকে উঠন কেন্ট। আগেই বনেছি প্রয়োজনীয় যা কিছু ওপরের ঘরে রাখবে। কারও সামনে কোন জিনিসের জন্যে যাতে নিচে নামতে না হয়．．．＇

জবাবে হে্বন যা বनন，সেটা ভান করে শোনার জন্যে পা বাড়াতে গেল কিশোর। কি যেন পড়ন পায়ের নিচে। মড়মড় করে উঠন।

ঝট করে ফিরে তাকাল কেন্ট। চিৎকার করে উঠন，＇কে，কে ওআান！＇

नাফ দিয়ে এগিয়ে जল জানাनার দিকে, ‘ও, ডুমি! অাবার এসেছ! আড়ি পেতে শোনা হচ্ছিন, না ?

পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বের করে দেখিয়ে বনন, 'না, টাকার রশিদ দিতে এসেছি।

বেরিয়ে এন কেন্ট। হাত চেপে ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেন কিশোরকে। ধমক দিয়ে বলন, ‘রশিদ না ছাই! একটা ছুতো করে ক্थা খনতে எসেছ! কেন আসেছ, সত্যি করে বননা!!'

বলनাম তো, রশিদ দিতে।’
জোরে ধাক্কা দিয়ে কিশোরকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল কেন্ট। 'बেক, দরজা লাiগিয়ে দাও। ওর মুখ आমি থোনাচ্ছি। আজ কথা আদায় করেই ছড়ব।

দরজা नाभिয়ে দিন হেবন। "উল্টোপাল্টা কিছু কোরো না, কেন্ট।’
‘করতে চাই না বনেই তো কথা বনতে বনছি ওকে,' জ্রনন্ত চোখে কিশোরের দিকে তাকান কেন্ট। 'যাঁ, বনো এবার, ডিয়ারভিলে কেন এসেছ তোমরা?’
‘বারে, কেন আবার, চাকরি করতে,' জবাব দিল কিশোর।
‘খবরদার!’ গর্জে উঠন কেন্ট। 'মিথ্যে বোন্গো না! তোমাদের পরিচয় आমি জেনে ণেছি। তোমরা তিন গোয়েন্দা। তোমার নাম কিশোর পাশা। অन্য দৃজনের একজনের নাম সৃসা, आরেকজনের রবিন। কেউ তোমরা এত গরীব নও যে টাকার জন্যে খামারে কাজ করার দরকার হবে। অন্য কোন কারণ आছে। কেন এসেছ তোমরা, জনদি বনো!'

ওদের পরিচয় জানল কি করে কেন্ট, বুঝতে পারল না কিশোর। তবে অন্টীকার করে লাভ নেই। বনন, 'বেশ, আমি কিশোর পাশাই। গোয়েন্দা। তাত কি?'

তাত অনেক কিছু:'
'নেই অনেক কিছুটা কি? গোয়েন্দা আর পুলিশকে ভয় পায় এক্মাত্র অপরাধীরা। খারাপ কিছু করে যারা। आপনারা কি ত্যেন কিছু করছেন?’

থমকে গেন কেন্ট। রকটটা মুহৃর্ত জবাব আটকে গেল। তারপর মিন মিন করে বনन, 'তা নয়, তবে•..আমরা খারাপ কাজ করতে যাব কেন?’'

তাহনে আমাদের ভয় পাচ্ছেন কেন? আমরা গোয়েন্দাই হই•আর যাই হই, आপনাদের তো কিছু না। আপনি এত মাথা গরম করছেন কেন?’

জবাব খুঁজে পেল না কেন্ট।
তাকে সাহায্য করন হেবন, 'দেখো, আমাদের লুকানোর কিছু নেই, কারণ খারাপ কিছু করাছি না। সারাদিন খখটে খেটে মাথা গরম হয়ে থেছে কেন্টের। তোমাকে উঁকি মারতে দেখে তাই আরও রেগে গেছে। ঘরের মধ্যে কাউকে উঁকি মারতে দেখলে রাগ হওয়াটা অাভাবিক।

ট্যোপ ডোর ঢোলা রাখা নিয়ে বোধহয় ধমকাচ্ছিল আপনাকে, কেন্ট,' যেন কথার কথা বলছে রমন ভঙ্গিতে বনন কিশোর। 'ওটা নিয়ে ভয় পাওয়ার

তো কিছু নেই। যে কারও বাড়িতে সেনার থাকতে পারে, ওটা বেআইনী কিছু ना।
'তা তো বটেই,' বনন হেবন। 'টাকাও যদি সেলারে রাখি, সেটাও অন্যায় নয়। আমার টlকা আমি যেখানে ইচ্ছে রাখতে পারি, তাই না?’
'নিচ্য় চোরের ভয়ে সেনারে রাখেন, তাই না? ব্যাংকে রাখনেই পারেন। ব্যাংক অনেক নিরাপদ।’
'নাহ্, ব্যাংকে রাখতে ইচ্ছে করে না আমার। শান্তি পাই না। হাতের কাছে টাকা থাকলে ভান লাগে আমার। দরকার হনেই বের করে নেয়া যায়। ব্যাংক てখালার জন্যে বসে থাকতে হয় না।’
‘ওর টাকা ও কোথায় রাখবে না রাখবে সেটা ওর বাপার,’ রেগে উঠন কেন্ট, 'তোমার এত কথ্া বলার কি দরকার? দেখো, নোয়েন্দাগিরি যদি করতেই হয়, রকি বীচে গিয়ে করোগে। এখানে নয়।’
'কে বনন এখানে আমরা গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছি?’
আবার চুপ হয়ে গেল কেন্ট। জবাব দিতে পারল না।
এবারও বাচাচ হেবন। কিশোরের দিকে হাত বাড়াল, "কই দেখি, দাও রণিদট।

দিন কিশোর।
রশিদে টাকার অঙ্ক ঠিকমত নেখা আছে কিনা দেখন না হেবন, ভান করে তাকানও না কাগজটার দিকে, কিশোরকে বনন, 'ঁ, পেলাম। যাও এখन।

উঠে দাঁড়ান কিশোর।
কঠিন অরে কেন্ট বনল, 'আবার যদি এখানে উঁকি' মারতে দেখি ভান হবে না বনে দিলাম।'

দরজা খুনে দিন হেবন। কিশোরকে বের করে দেয়ার জন্যে যেন অস্থির হয়ে উঠেছে।

বোর্ডি? হাউসে ফিরে রবিন আর মুসাকে উত্রেজ্জিত দেখল সে। ওকে দেখেই বনে উঠঠ রবিন, 'দেথো, কি পেয়েছি!'

অক্টা নোট। জিজ্ঞেস করন কিশোর, 'কোথায় পেনে?'
‘এইমাত্র দিয়ে গেলেন মিসেন বেনসন। ডাক্বাত্স চিঠির সজ্গ পেড়েছেন।'
'কি নেখা?’ কাগজের টুকরোটা হাতে নিন কিশ্শের। তাতে নেখা:
नিজ্রেদের বেশি চালাক তেব না, তিন গোয়েন্দা। তোমাদের পরিচয় ফাঁস रढ़ে গেছে। ভাল চাও তো বাড়ি ফিরে यাও। आলমড্ড ডালডার কোন ব্যাপারর নাক গনাতে অসো না। या বললাম ভেবে দেখ্া। এরপর আর সাবধান করব না। গ্রীনহাউসের আাশপাশে তোমাদের ছায়া দেখা নগন্নও আর কোনদিন বাড়ি ফিরে তেতে পারবে না বনে দিলাম।

মৃদू শিস দিয়ে উঠন কিশোর। দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলन, কি

## বূঝলে?

‘আমাদের্র পর্রিচয় ফাসাস হয়ে গেছছ,' রবিন বনन।
'কেন্ট জার হেবনও জানে আমাদের পর্রিচয়।' কটেজে রশিিদ দিতে সিয়ে যা যা ঘটেছে খুলে বন্ন কিশোর। 'কিন্তু এই নোট ওরা নেখেনি। খীনহাউসে মষ চূরির घটনা ওদের জানার ক্থা নয়।’

টেলিফোনে যে নোক মিন্টার ডানডাবে হ্মকি দিয়েছিন মনে হচ্ছে সেই একই নোকের কাজ।
'रতে পারে। বোঝা যাচ্ছে সে আমাদের ভয় পাচ্ছে। তারমানে কিছু রকটা আবিষার করে ফেনেছি আমরা, কিংবা করতে চনেছি য়াতে সে ভয় পেয়ে গেছে।
'নেই কিছুটা কি?’ মুসার প্রপ্ন।
'বুঝতে পারছি না। ভাবতে হবে।'
‘‘্রন হতু পারে,' রবিন বনল, 'ওদাম থেকে যে নোক চুরি করে সে চাইছে না চুরির তদন্ত হোক। আয়ানের কাজও হতে পারে।’

তা পাঢে। ওই পাহাড়ের চৃড়ায় গিয়ে অকবার দেथা দরকার, আজও মশান জ্ৰেনে সক্ষেত দেয় কিনা।

বসে পাকতে ভান নাগছে না মুসার। এত তাড়াতাড়ি ঘুসও আসবে না। बनन, 'চনো, এখনই याই।'

বजো, আগে ঠিক করে নিই কিভাবে কি করব। এক্টা ব্যাপার ভেবে দেখ্যা, চূড়ায় দাঁড়িয়ে উৈক্রের কাউকে নক্কেত দেয় নোকটা, নৈকত থেকে পাन্টা জবাব দেয়া হয়। তারমানে কমপহ্ছ দুজন ঢनाক थाকে-ওপরে একজন, नিচে এক্জন। দुজনকেই ধরা দরকার। তার জন্যে একই নময়ে দুই জায়গায় থাক্তে হবে আমাদের, পাহাড়ে এবং নৈকতে। এক্জন পাহাড়ে यাব, आর দৃজন সৈক্তে। এদিকে একাধিক নোক থাকার স্ভাবনা।'
‘বেণি হনে প্রশ্নই ওঠঠ না ধরার, आমাদেরকেই কাবু করে ফফনবে,' মুनা বনन। 'পাহাড়़েও একজন গিয়ে একজনকে ধরা সষ্ঠব না। आরও নোক দরকার!
'পাব কোथায়?'
'পाब। डन।'
'সে কি সঙ্গ যাবে?
'আমার তো ধারুণা খুশি হয়েই যাবে,' উঠে দাঁড়াল মুসা। 'তাকে রাজ্রি করানোর ভার আমার : চনো, বেরোই।'

## চোদ্দ

আকাশে মেঘ জমেছে। তারা নেই, চাঁদও অদশ্য। পাহাড়ের চৃড়াওলোকে দেখে মনে হচ্ছে রাতের কালো আকাশের পটভূমিতে বিশাল সব দৈত্য মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড় বাইছে মুসা। নৌকার মাねখানে বসে চুপচাপ তীরের দিंকে তাক্যিয়ে আাছে কিশোর। সাগরের তীর ঘেঁষে চনে নেছে পাহাড়ের সারি। খানিক দৃর দিয়ে চরেছে ওরা।

নৌীকাটা জোগাড় করে দিয়েছে ডন। ঠিকই বनেছে মুসা, খুশি হয়েই সক্গে যেতে রাজ্জি হয়েছে সে। ৮নেই লাফিয়ে উঠেছে। সে আর রবিন চলে গেছে পাহাড়ের দিকে। নৌকা নিয়ে কিশোর আর মুসা এসেছে নৈকতে পাহরা দিতে।

সামনে সৈকত দেখা গেন। খোলা সৈকতের কাছে রাখলে কারও চোখে পড়ে যেতে পারে। এবটা খাড়িি দেখে সেদিকে নৌকার নাক ঘুরিয়ে দিন মুসা । বড় একটা পাথরের চাঙড়ের আড়ালে নৌকা রাখন।
‘কি করব এখন?’ জিজ্ঞেস করন কিশোরকে।
অপেক্ষা। বসে থাকব চুপ করে। দেখি কেউ আসে কিনা।’
বসে আছে তো আছেই ওরা। কিছু আর ঘটে না। आসছে না কেউ। মাঝ্েে মাঝে মুখ তুলে একপাশের কালো পাহাড়টার দিকে তাকাচ্ছে কিশোর। অমন করে খাড়া উঠে গেছে, তাকারন গা ছমছম করে। রাতের বেনা বনেই বোষহয় এমন লাগছে।

হঠাৎ কনুই দিয়ে ওর গায়ে আনতো ধেঁচা দিল মুসা।
ক্থার শক্দ কানে আসছে। সামনেই কোथাও খুব নিচু গনায় ক্থা বনছে দাজন নোক। কি বনছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না এখান থেবে। এগিয়ে আসছে क्ष्ठम्यर।

খানিক পরেই একটা নৌকা দেখা ঢেল। দাঁড় বেয়ে এগিয়ে আসছে। টর্চ জুনে উঠন একটা। आশপাশের পানি আর ডাঙায় আনো ফে্লন। তারপর निडে গেন টu।

পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকান ক্চিশোর। কোন মশাল বা টর্চ জ্লন না। কোন সক্কেত এল না কোনখান থেকে।

ওদের সামনে দিয়ে চনে নেন নৌকাট।। বোঝা গেল, সৌখিন মৃস্যশিকারীরা মাছ ধরতে বেরিয়েছে।

এর্রপর आর কিছ্হ ঘটল না। রাত অনেক। মেঘ কেটে গেছে। মধ্য আকাশ পেরিয়ে দিপম্তের অনেক কাছে চনে নেছে চাঁদ। রাত শেষ হয়ে आসश्।

আজ আর বোধহয় ক্ছিছ্র ঘটবে না। অহেতুক বসে থাকার মানে হয় না।

সকালে উঠে আবার কাজ্রে যেতে হবে।
মুসাকে নৌকা চালাতে বলন কিশোর। নিজেও এবটা দাঁড় তুলে নিল।


ওরা দুজ্জন ফিরে দেখল，आগেই রসে বসে আছে রবিন। জানাল，কিছ্হ घটেনি পাহাড়ে। নির্দিষ己 সময় উঠে বাড়ি রওনা হয়েছে সে，ডন চলে গেছে ওর বাসায়।

घন ঘন হাই উঠছে মুসার।
আর দেরি না করে セতে চলন তিনজনে।
পরদিন সকানে নাস্তার টেবিনে জিজ্ঞেস করনেন মিসেস বেনসন，＇কাল তো শেষ রাতে বাড়ি ফিরনে，অতঋণ ছিলে কোথায়？দেখো，আর আমার কাছে মিথ্যে কথা বোলো না। নিচয় তোমরা কোন কেস নিয়ে অসেছ এখানে।

অই ভয়ই করাছিন কিশোর। মিথ্যে বনে আর লাভ নেই। মহিনার সন্দেহ তাতে आরও বাড়বে। বলন，তা ঠিকই ধরেছেন। তবে বিশেষ কারণে মক্কেনের নাম বনভু অসুবিধে আছে আমাদের．．．＇
‘মক্কেন কে，সেটাও আান্দাজ করতে পারছি। মিস্টার্রু．ডানডা，তাই না？’
কি巨ু একটা বनाর জন্যে মুখ খুনতে যাচ্ছিন কিশোর，অই সময় ফোন বাজন। উঠঠ শিয়ে ধরনেন মিস্সে বেনসন। ওপাশের কথা খনে বনলেন，＂ঁঁা আছে।＇ফিরে তাকিয়ে বনলেন，＇কিশোর，তোমার ফোন। মিস্টার ডানডা।’

হাতের চামচটা প্ধেটে নামিয়ে রেখে উঠে সিয়ে ফোন ধরন কিশোর। शानना।
＇কিশোর？आমি। কান রাতে আবার অঘটন ঘটে গেছে।＇
＇সেই একই ব্যাপার？’
＂্যা । তবে অনেক বেশি নিয়েছে কান রাতে। এতবড় চুরি আর হয়নি। আমার সবচেয়ে বড় আর ভান মথণুো নিয়ে গেছে，সেই সজ্গে অনেকঞুনো রেশমপোকা।

আমরা এথूनि आসছি।
তীক্ষ रয়ে গেল বিজ্ঞানীর কণ্ঠস্নর，＇ওই কাজও কোরো না！आমি তোমাদের ঢোকার কোন রকটা ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত पুক্বে না ।

কিশোর＜ে কোন ক্থা বলার সुযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিতনন তিনি।
রিসিভারটার দিকে রক্টা মুহ্ত তাক্কিয়ে থেকে আস্তে করে ওটা ক্রেডলে নামিয়ে রেখে টেবিনে ফিরে जন কিশোর।
＇তাহলে যা সন্দেহ করেছিনাম，তাই，’ মিসেস বেনসন বনলেন，＇মিস্টার ডানডাই তোমাদের মক্কেন।

মাথা बাঁকাল কিশোর।＇আসনে মক্কেনের কথা নোপন রাখাটা．．’’
＇थাক，আর কৈফ্যিত দিতে হবে না，＇বাধা দিলেন মিসেস বেনগন，আমি বৃঝতে পারছি। মক্কেনের কথা অন্য কারও কাছে ফাস না করাই উচিত। য়া， ভান কथा，কান তোমাদের জন্যে অনেক রাত পর্যন্ত জ্জেগে ছিলাম আমি।

অকটা অদ্রত ব্যাপার নক্ষ করেছি। রাস্তায় বেশ কয়েকবার ট্রাক যাওয়া আসা করেছে। अনেক নোকের গলা eনেছি। এ রকম সাধারণত হয় না এদিকে। কৌতৃহন হওয়ায় উকি দিলাম। बেক হেবনের পিকআপটাও যেতে দেখেখি। কি ঘটছে, বনো তো?’

জবাব দিতে পারন না কিশোর।
অনেক্ఆনো প্রশ্ন মাথায় নিয়ে ওয়াকার ফার্মে কাজ করতে চলল ওরা। বিশেষ করে গভীর রাতে হেবনের টাক দেখা যাওয়া, আরূ স্লোরে .নামা নিয়ে হেবন আর কেন্টের উদ্দিম হওয়ার ব্যাপারটা।
'মাটির নিচের ঘরে কি আছে বনো তো?' প্রপ্ন করুল রবিন।
‘বুঝতে পারছি না,’ কিশোর বনল, 'কেন্টের ওপর নজর রাখতে হবে। হেবলের বন্ধু যখন, তার দিকেই চোখ রাখা উচিত।

কিস্তু কেন্টের ওপর নজর রাখার সুযোগ পাওয়া శগল না। ঘাস আর পল্ম বিভাগে ছুকতেই ওখানকার ফোরম্যান বলেন, মানেজার বনে রেঝেছেন এলেই যেন ওরা তাঁর সর্গে দেখা করে।

সুতরাং মান্ৰেজারের অফিসে রওনা হনো ওরা।
'घটনাটা কি বলো তো? এত জরুরী তनব?' মুসা বनল, 'আমদের চাকরিটা খেয়ে দিল না তো কেন্ট!
'গেনেই বাঝব,' চিন্তিত ভপ্গিতে বনন কিশোর।
ম্যানেজারের অফিসে ঢুক্ত যাবে, এই সময় দারোয়ান খবর দিন, একজন নোক ওদের সদ্গে দেখা করতে এলেছে। কে আবার এন?

গেটের দিকে এগোন ওরা।
বাইরে অস্থির ভাবে পায়চারি করছে একজন নন্না নোক। ওদের দেখে এগিয়ে এন। নিজের পরিচয় দিন রেড জোনাথন বলে। ডন যেখানে চাকরি করে ওখানকার নাইট গার্ড।
'ডিউটি সেরে বাড়ি যাওয়ার পথে তোমদের সড্গে দেখা করে যেতে ‘বনছছ ডন,’ বলन সে। ‘রবটা゙ খবর জানিয়ে যেতে বলেছে। কান রাতু ऊদাম থেবে অন্কে মান চুরি গেছে। কে যে নিল কিছুই বুঝতে পারছি না।

অটা অকটা খবর বটে ঢোয়ান্দাদের কাছছ।
‘‘দাম পাহারায় কে ছিল?’ জানতে চাইন কিণোর।
"आवेi"
जा रनि? निन कि কदर?

'युन বनনन।'
 সময় পচা অকটা গन্ধ দক্ন নাকে...'
‘কেমন পচা?’ জিজ্জেস করন রবিন।
'ও বলে বোঝাত পারব না । ক্তাপচা গক্ধের চে্যেও ডয়াবহ। অবাক হনাম, হঠাৎ করে জানোয়ার পচন কি করে এখনে! খানিক আগেও ছিন না

গন্ধটা। ভাবनাম，কেউ বোধহয় পচা জানোয়ার ফেলে গেছে প্দামের কাছে। দেখতে গেলাম। অন্ধকার অকটা কোণণ যেতেই বে যেন てপছন てেকে জাপটে ষরে নাকে রুম্মাল চেপে ধরুল। মিষ্টি অকটা গন্ধ．．．তার্পর আর কিছ্হ মনে নেই।

নিচের ঠোঁটে চিমটি বাটন কিশোর। ‘এমন হতে পারে পচা গন্ধটা একটা টোপ। ওই গন্ধ বাতাসে ছডিঁয়ে আপনাকে অন্ধকার জায়গায় টেনে নিয়ে গেছে চোর，তারপর ক্রোরোফ্ম জাতীয় কিছু দিতয়ে বেহেশ করেছে।＇

মাথা াঁাকাল রেড，‘আমারও সেরকমই মনে হয়।’ বিড়বিড় করে অচেনা চোরকে একটা গাল দিল সে। দাঁতে দাঁত চেপে বলন，‘ধরতে পারলে হয় একবার．．．পালিয়ে যাবে কোথায়？হাতে পাবই একদিন না একদিন ．．’

এখন কাজের সময়，বেশিক্ষণ কথা বলার নিয়ম নেই। কি কি চুরি হয়েছে রেডের কাছ থেকে জেনে নিন কিশোর।

ম্যানেজারের অফিসে যেতে যেতে মুসা বনন，তার আর বিস্ফোরক দিয়ে কি করে ব্যাটারা？’
＇কি জানি，＇রবিন বনन，＇চুরি করে আরেকটা রাস্তা বানাচ্ছে বোধহয় কোথাও！＇

ম্যানেজারের অফিসে पুকন ওরা। হাসিমুখে ওদের দিকে তাকানেন তিনি। বললেন，＇ঘাস－পদ্ম বিভাগ্গে ফোরম্যানের কাছে তোমাদের প্রশংসা セনनাম। তাই মনে হনো，কাজটার দায়িত্ তোমাদের ওপরই দেয়া যাক।

ড্রয়ার থেকে একটট ছোট শিশি বের করনেন তিনি। ভেতরে ছোট ছোট বীজ। সেஸুনো দেখিয়ে বননেন，＇দেখতে এঞেনো অতি সাধারণ মনে হনেও
 তোমাদের।
＇नाভ কি？’ মুনা বনन，‘অত পুরানো বীজ থেকে কি আর চারা গজাবে？’
＇আমার তো মনে হয় গজাবে।＇
মুনার কাছে ব্যাপারটা অবিপ্বাস্য মনে হলো। পষ্লাশ বছরের বীজ থেকে চারা গজায় কি করে？

কিন্তু ম্যানেজার বনলেন，গজাবে।＂উদ্ডিদের টিকে থাকার যে কি নাংघাতিক ক্ষমতা，জানো না তোমরা। এতুনোর বয়েস তো মাত্র পঞ্ধাশ বছর। মিশরের অক ফারাওয়ের কররে পাওয়া গমের বীজ পুঁত দেখা গেছে， নেটা থেকে চারা বেরিয়েছে। বোঝো। পাঁচ হাজার বছরের পুরানো বীজ থেকে চারা！
‘খাইছে！’ হা হয়ে গেন মুনা।
হেসে মাথা ঝাঁকানেন ম্যানেজার। ‘’্যা，তাই।’ শিশিটা বাড়িয়ে দিয়ে বনলেন，‘এঞুনো থেকে চারা বের করার দায়িত্ত তোমাদের। নাও। এটাকে বাড়তি কাজ মনে করার কোন কারণ নেই। ডিউটির সময়ের মধ্যেই কোন এক ফাঁকে করবে। তোমাদের আসল কাজ ওখানেই，ঘাস আর পদ্ম বিভাগে। ফোরম্যান তো বলন，ওখানে কাজ＇করতে নাকি খুব মজা পাচ্ছ।＇
'তা পাচ্ছি, স্যার,' রবিন বनन। 'তবে যা গন্ধ ওই আফ্রিকান নিলির! বাপরে বাপ! মাংস পচা ওর কাছে কিছু না!'

হাসলেন ম্যানেজার, 'তা ঠিকই বলেছ। ফুলের ওরকম গন্ধ হবে ভাবা যায় না। দুর্গন্ধটা আসলে ওর রেণুর।

এক্ট্ট ধারণা মাথায় উক্ মারতে আরম্ভ করেছে কিশোরের। অনুরোধ করন, ‘ওটার কিছু রেণু আমার দরকার, স্যার, বাড়ি নিয়ে গিয়ে একটা গবেষণা চানাতে চাই। কোন্ ধরনের মাছি আর বোকামাকড়কে আকৃষ্ট করে জানতে পারনে বায়োনজি ক্রাসের জন্যে সুবিধে হত।'
'মজা করার জন্যে কোন বন্ধুর ওপর প্রয়োগ কর্রতে যেয়ো না যেন আবার,’ হহসে বলনেন ম্যানেজার। 'চিরকালের জন্যে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে।' রকফুকরো কাগজ নির্যে তাতে খসখস করে নিখে সেটা বাড়িয়ে দিলেন কিশোরের দিকে, 'নাও, ন্যাবরেটরি ক্রার্ককে এটা দিয়ো।'

ঘাস আর পদ্ম বিভাগে যাওয়ার আগে ল্যাবরেটটিতে দুকল ওরা।
নোট দেণ্খ হাসল ক্রাক্ক। ‘ওই খাটশে গন্ধওলা জিনিস দিয়ে কি করবে? ও জিনিস কেউ হাতায় নাকি! নাক বাকা করে দেয়!'

তাকের অকজায়গায় কতঞুনা শিশি-বোতনের মধ্যে হাত ঢুক্কেয়ে দিন সে। যা থুঁজছে, পেন না। সামনের শিশিঔুলো সরিয়ে ভালমত দেখন। অবাক হয়ে বলল, 'গেন কোথায়? এখানেই তো রেখখছিলাম!'

তন্নতন্ন করে থুঁজেও পাওয়া গেল না শিশিটা।
কিশোর বনল, 'কেউ গবেষণা করার জন্যে অন্য কোথাও নিয়ে যায়নি তো?

মাথা নাড়ন ক্ার্ক, ননা, আমাকে না বনে কেউ কোন জিনিস নরাবে না, निয়ম নেই।’
'यদি চুরি করে নিয়ে গিত্যে থাকে?'
‘এ জিনিস কে চুরি করবে? কেন করবে?’
জবাবটা মাথায় ঘুরছে কিশোরের, কিন্তু সেটা ক্রার্ককে বনন না। তাকে শিশিটি 乡ুজে বের করে রাখতে অনুরোধ করন। পেনে যেন ঘান আর পস্ম বিভাগে খবর পাঠানো হয়। বলল বটে, কিন্তু সে নিচ্চিভ, শিশিটা পাবে না ক্রার্ক।

## পনেরো

তার ধারণাই ঠিক হলো। ক্কার্কের কাছ থেকে কোন খবর পাওয়া গেন না।
কেন্টের ওপর কিশোরের সন্দেহ জোরদার হতে লাগল। ন্যাবরেটরিতত ঢুকে তার পক্ষে ওই শিশি চুরি করা সহজ। গতরাতে কি সে-ই গিয়েছিন .তुদামের কাছে? বাতাসে আফ্রিকান नিলির রেণু ছড়িয়ে দিয়েছিন? রেড্কে

বেহেশ বরে চুরি করতে সহায়তা কর্রেছিন ওর বহুদের?
 भाठान রबिनखि।

খনেই মুসা বনে উ১ন, 'কি করে জাসবে! সারারাত কর্রেছ হूরি! घুম



 ঢোকটার? প্রथম দিন যে কি নির্যাতन চানিয়্যেছে আমাদের ওপর! দরকার হলে চাকরি ছেড়ে দেব, তাও ওর ড়পার্টমমে্টে আর কাজ কর্রত यাচ্ছি না।'

হাসন কেনওয়ার্थি, ‘ওর এই বদনাম আছে। কেউই ওর কাছে কাज কর্রে চায় না। বদমেজাজ সহ করেও ওকে রাখা হয়েছে কাজ বোঝে বনে। भানের বাপারে সে অকজন বিশেষ্ভ। বিশেষ করে বোরো ধান। তাই जाকে দেয়াও হয়েছে পানিতে খানগাছ গজানোর দায়িতি।

দেখে তে ডাকাত বনে মনে হয়,’ বনে বসন মুসা, ‘ধানের চাষ শিযন दোथায়?:

বহূদিন এশিয়ায় ছিন-বার্মা आার রোথায় রোথায় যেন। দোকামাকড়,
 आসে आ<্রিকান निनिর ওপর <োন্ কেনন পোকা বসে।

বিকেনে কাজ সেরে ফর্ম ব্ধেে বেরোনোর আাগ ন্যাবরেটটরিতে বখঁাজ निन ক্ণোর।



বিকেনে ফেরার পলে অন্ন দিনের মতই গাছে ঘেরা পকুরটার দিকে চোখ পড়ন মুসার। ৰককোণ ধ্যানমম সেই বক। অন্ধকার না হনে যাবে না।

ইস, গরমে রকেবারে ঘেমে ণগছি,' মুসা বনन, 'আজ জর না নেমে याण्ছि ना आমि।
'তোমার ইচ্ছে হনে নামো, আামি নামব না,’ মানা করে দিন কিশোর। মু সার মত পানি পছন্দ নয় ওর।

রবিন বनন, 'আমিও না।
শাট্ট 丬্লেতে খুলতে মুসা বনন, তাহনো বসো তোমরা, आমি দুটো ডুব मित्रে निए!

জামাকাপড় খुपে পাড়ে রেরে নেমে পড়ন সে। ঢাল খৃব খাড়, আর অনেক পাথর। পা দিনেই পাথর নাগে। কিনার বেরে কয়েক ফুট যেতে না
 গভীর! ব্বেি भানি ডাইতিঙ্যর জন্যে চ্মকার। কোন গাছে উঠে ডান বেকে দেবে নাকি यাঁপ? না, সময় নেই। ইচ্ছেটা দমন করুল সে। দাপাদাপি করে

সাতার কাটতে খরু করন।
অত হট্টগোলের মাঝে আর ধ্যান করা স্ভব নয়। বিরক্ত হয়ে উড়ে গিয়ে কিছুটা দূরে বসন বকটা। তবে সতর্ক। গোলমানের স্টাবনা দেখলেই আবার উড়ে যাবে।
‘কেমন नাগছে？’ জিজ্জেস করন রবিন।
＇খুব ज़ाরাম। পানি বরফের মত ঠাওা। শরীর জুড়িয়ে यায়। নেমে দেখো’

হাত নেড়ে মানা করে দিন রবিন।＇না ভাই，অত কানো পানি দেখনে আমার ভয় নাগে।＇
＇দেখখা তলায় সিন্দুক－টিন্দুক আছে নাকি，’ হেসে বলন কিশোর। শেক্ল দিয়ে না পপঁচিয়ে ধরে।

ভূতকে ভয় てেলেও পানির ওসব কন্পিত দানবকে ভয় করে না মুসা। रহসে বনन，দাঁড়াও，ধরে আনছি সিন্দুক্রে।

ডুব দিল সে। ডাইভ দিয়ে সোজা নেমে চলन। তল কত্খানি নিচে দেখবে। কিন্তু যতই নামছে，তন आর মেলে না। দম ফুরিয়ে গেন। তাড়াতাড়ি উঠতত Єরু করন ওপর়।

পানিंর ওপর ভুস করে মাথা তুলে জোরে জোরে শ্বাস টানন কয়েক্বার। চিৎকার করে বনল，অবাক কাৎ！তনাই নেই মনে হচ্ছে！এ তো পুকুর না， বিরাট অক গত্ত！

পানি থেকে উঠঠ এন মুসা। কাপড় পরতে ૯রু করন।
ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়ান কিঝোর，＇জলদি কাপড় পরো！মিजেস বেনসনকে জিজ্ঞেস করতে হবে！’
＇অই তো モরু হলো গ্রীক ভাষা！＇মুসা বনन।＇কি জিজ্ঞেস করবে？’
‘বহুদিন থেকে এই এলাকায় আছেন মিসেস বেন্ন। এখানকার সব খবর তাঁ জানা থাকার ক্থা । জিজ্ভেস করে দেখ্ব এই পুকুরটার সজ্গে কোন গুব বा কাহিনী য়ক্ত আছে কিনা।
＇পুকुরের সঙ্গে কিजের কাহিনী থাকবে？＇
‘ওই যে বলনে না，প্রকুর নয়，গর্তーসেটা Єনেই মনে হলো••চনো চলো！

মুनা ওখানে নেমেছে খনে তো চোখ কপালে ডুললেন মিজেস বেনসন। ‘ওটাতে নেমেছ！সাহ্স তো তোমার ক্ম নয়！ওটা প্পকুর না，গর্ত，বিরাট এক গর্ত！তোমার মতই নোভ করে আরও অনেকে সাতার কাটতে নেমেছে， তিনজন ড্রুবে মারা যাওয়ার পর থেকে ভয়ে আর কেউ নামে না ওটাতে। নোকে বলে ওটার তল নেই।＇

২র্ো কি করে ওই গর্ড？’ জানতে চাইন কিশোর।
＇খनि কাটার সময়। এক্সময় নোহার খনি ছিন ওখানে．．．＇
＇তারমানে ওই গর্ত্টা আনলে মাইন শ্যাফ্ট！＇
মাথা ঝাঁকানেন মিসেস বেনসন। ‘গন্ম পরেও করতে পারবে। তুমি আর

রবিন হাত্মুখ ধু<়ে নাও। आমি ধারার নিয়ে আসি।’
রান্নাঘরে চনে তেলেন তিনি।
'মাইন শ্যাফট!’ ডুড়ি বাজান কিশোর, 'পেড়ে গেছি সৃত্র!
কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে ওর দিকে তাক্কিয়ে রইন মুসা আর রবিন।
'বুねলে না?’ কিশোর বনন, ‘খনি ছিন, তার মানে অনেক গর্ত আর সডড়া এখনও आছছ মাটির তনায়। কোন এঝটা সুড়ঙ হেবনের বাড়ির নিচ দিয়ে यাওয়াও বিচিত্র নয়। মনে করে দেখো, মেঝের নিচ থেকে উঠে আসতে দেথ্ছি আমরা ওকে। সেলারে না নেমে সুড়ক্গে তো নেমে থাকতে পারে সে?'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাক্কিয়ে রইন রবিন। পুকুর থেকে মাইন শ্যাফ্ট, শ্যাফ্ট থেকে সেনার এবং তারপর সুড়ঙ …
'মনে হয় आসন জায়গায় টোকা দিয়েছ এবার, কিশোর,' বনन সে, ‘বাতিন খনি! চোরাই মান নুকানোর চমৎকার জায়গা! মাটি কাপার রহস্যও ভেদ হনো। খনির মধ্যে ডিনামাইট ফাটিয়েছে কোন কারণে। সুড়ঙ কিংবা জুা বড় করার জন্নেও ফাটাতে পারে।

আজ রাতে হেবলের ওপর নজর রাখব। ডানডার ফার্ম্মে রাখা উচিত। তবে দূজনের মধ্যে প্রথমাই বেশি জরুরী।

মিসেস বেনসনের বাড়ির থেছনের মাঠ ধরে যখন রওনা হনো ওরা, অন্ধকার হয়ে ণেছে তখন । মাঠ বেরিয়ে হেবনের কটেজে যাওয়ার রাস্তায় উঠন। হাইওয়েতে মোড় নিচ্ছে এক্টা ট্রাক। সরু রাস্তায় নেমে অদৃশ্য হয়ে গেন কটেজের পেছনে । দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। আর এগোবে কিনা বুঝতে পারছে না।
‘হেবনও হতে পারে টাকের ড্রাইভার,’ অন্য দুজনকে খনিয়ে নিজেকেই বনল সে। 'আমাদের দেখে ফেননে সাবধান হয়ে যাবে।'

দাঁড়াই এখানেই,' মুসা বনन। 'দেখি খানিকক্ষণ।'
চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ওরা। কিছু ঘটন না। কটেজের আড়াল থেকে বেরিয়ে এন ট্রাকটা। চনে গেন সরু রাস্তা ধরে।
‘কটেজে তো কোন आনো নেই,' ফিসফিস করে কিশোর বলল। পা টিপে টিপে এগোল বেড়ার দিকে। তবে তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। আনো নিভিয়ে দিয়েও ভেতরে নোক থাক্তে পারে.। আর মাটির নিচে থাকনে ওপরে आনো জালাননার দরকার পড়ে না।'

হেবনের আভিনায় ঢুকে পড়ল ওরা। সেই জানালাটার নামনে চনে এন রবিন। ভেত্রে উকি দিন। যা তেবেছিন তাই। ট্র্যাপ ডোরটা থখালা। নিচ থেকে আলো আসছে।

জানানায় শিক নেই।
কিশোর বলল, 'কাউকে দেখছি না। ঢোকার এইই সুযোগ।'
‘পাতানে নামবে নাকি?’ মুসা জানতে চাইন।
'সিंড়ির গোড়ায় কাউকে না দেখলে নামব।'
জানানা টপকে ভেতরে पুকন তিনজনে। ট্যাপ ডোরের কাছে অসে নিচে উকি দিল কিশোর। তার অনুমান ঠিক। সেনার নয়। সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে, গর্তের একপাশের দেয়ালে সুড়ঙ্গমুখ দেখা যাচ্ছে। একটা বৈদ্যুতিক आলো জানছে সিড়ির নোড়ায়।

নেমে পড়ন ওরা। অनেকখানি সোজা এগিয়ে বাঁক নিয়েছে একটা সুড়ঙ।
 শেষ প্রান্ত থেকে।

সারি দিয়ে অগোতে খরু করল ওরা। আগে আগে রয়েছে কিশোর। বেশি লস্বা নয় সুড়ঙ্গট। শেষ মাথায় আসতে এবটা কাঠের চাতান মত দেখা গেল। তার ওপাশ থেকে আরেকটা সিঁড়ি নেমেছে।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে সামনে আরেক্টা নষ্বা সুড়ঙ দেখা নেন, পাথর কেটে তৈরি হয়েছে ওটা।
‘এ সব কাও হেবলই করেছে নাকি?' মুসা বনन।
মাথা নাড়ন কিশোর, 'মনে হয় না। তার পঞ্ একা এই সুড়ঙ কাটা স্ডব না।’

পাথুরে দেয়ানে সামান্য কথার শ্দই অনেক खোরান হয়ে বাজন, প্রতিধ্বनি তুলন। থপ করে একটা শক্দ হলো বেছনে। মনে হলো কেউ নাফিয়ে পড়ন। এগিয়ে আসতে ৫রু করু পদশব্দ।

## ষোলো

দ্রুত চারপাশে তাকাল কিশোর। লুকানোর জায়গা নেই। উপায় একটাই, সুড়ঙের আরও গভীরে पুকে যাওয়া।

তাই করন ওরা। যতই সামনে অগোচ্ছে জোরান হচ্ছে ऐক্לুক শব্দ। কিছু একটট ঘটছে ওদিকটায়। পেছনে কাঠের চাতানের সিড়ি বেয়ে নামার শব্দ হচ্ছে মচমচ করে। ফেরার পথ নেই। নুকানোর জায়গা দেখছে না। যাবেকোনদিকে এখন?
‘ধরা বুঝি পড়লাম!’ ফিসফিস করে বলন র্রবিন।
ক্থা না বনে নামনে এগোল কিশোর। পেছনে লুকানোর কোন জায়গা নেই, দেখা যাক সামনে আছে কিনা।

সুড়ঙ্গের আরেকটা মোড় ঘুররত অকপাশে একটট দরজা চোত্থে পড়ন। শেছনে দ্রুত এগিয়ে আসছে পদশক্র। ঠেনা দিতেই খুনে গেন পান্নাটা। একটা মুহৃর্ত দেরি করল না কিশোর। ডেতরে যা থাকে থাক, আপাতত পেছনের নোকটার নজর থেকে সরতে হবে। দুকে পড়ল সে। তার পর পর ঢুকল রবিন আর মুসা।

## पরেইই পান্না লাগিয়ে দিন সুসা।

 কাটার যন্তপাতি রাখা হত বোষ্য় এটাতে। ডেতরে অন্ধকার, সাসাঠাসি
 जও বোঝা যাচ্ছে না। রবিনের গায়ে হানকা दि যেন এবটা নাগছছ, কাপড়ের মত।

অন্দকারে কান পেতে আইন ওরা।
এগিয়ে আসছে পদশক। ওদের নামতে দেখন নাবি নোকটা? তাহনে
 ওরা। বাইরে থেকে হড়কো লাপিক্যে দিয়েও চলে ব্যেত পারে। তাহলে দমবন্ধ হয়ে মরতে হবে।

আনমারির দরজার সামনে চলে এন পদশব্দ।
ধকষক করছে গোয়েন্দাদের রুকের ভেতর। থামবে না তো তোকটা?
থামন না পদশ্দ। সরে গোন আস্তে আস্তে।
"বাঁচলাম!’ शাপ ছাড়ন মুসা। ‘খूनব নাকি?’
'আরেক্ট পর,' কিশোর বনল।
আরও মিনিট দদই পর আর্তে করে পান্টা খুলন মুসা। গলা বাড়িয়ে উকি
 বেরোন কিলোর্র আর রবিন।.

নড়ঙ্গে আলো পড়েেে খোলা আনমারিন ডেতর। পেছন্নের দেয়ানে

 याয়। এই জিনিসই দেখেছিন সেদিন রাাতে মশান নিয়ে সক্কে দিচ্ছিন যে নোক্টা তার পরন্।।

जকনজর দেদেে্যে মাথা শাঁান কিলোর। মশাनধারী হঠাৎ করে রোথায়

 পড়তে অসুবিধে হয় না। এই সড়্কের মধ্েই মশানধারীীর আস্তানা অবং তার বা তাদের সড্গ হেবলের কোন সম্পক আছে।

 आরেক মাথায় চনে যাবে আওয়াজ!'
'নেজনোই ক্থা বলা উচিত না এখানে,’ কিণোর বনन। আবার পা বাড়াन সামনে। यতটা স্যব निঃশক্দে।

 জাঁনন কিণোর।

সামনে ক<্যেক গজ রগোনোন পরই থমকে দাড়ান।
 মনে হচ্ছে!"
 वোयা যাচ্ছে না।

 आাে। চচারাই মান, সন্দেহ নেই। নইনে বাক্সরর্তি এ সব জিনিস অই মাঢির নিচে ৰনে নুক্কের্যে রাখা হবে কেন?
 ডানের মু জিনিস, ডাनডার গীনহাউসের পালশ বে রকম বপফ্যেছিন। মাথার


'কিন্তু রর মধ্যে ডানড আসছেন কোনখানে?' রবিন্নের প্রশ্ন। চোরের সক্গে তাঁর স্প্পক আাছ, না নেই?'

প্রশ্লের জবাব দিতে পারন না কিশোর। বনন, গুড়ক্গের শেম মাথায় কি आছে দেখ দরকার।

মুনা বনল, «иিि কারও সামন্ পড়ে याই?'
"खथन পড়़ তখন দেখ্ব ...'

 जिनिन।

ম্যার মনে হলো, মেণিন গান!






 ওদের দেখভে পাবে না।

দুबন না ঢোকটা। মমন সুড়ञ ধরে চনে ঢেন।

আব্রেক্বার ধরা পড়ত্ত পড়তে বাচ্লাম,’ রববিন বনन।
 সময় না রক সময় ধরা পড়বই। তাড়াতাড়ি या দেখার দেণ্বে নিয়ে বেরির়ে यাওয়া দরকার!


দেখেছি, মেশিন গান।’
মাথা নাড়ল কিশোর, 'না। দেধতে ওরক্মই লেগেছে বটে। ওটা ড্রিল মেশিন।
'কাক্সতাড়য়াটার মধ্যে যে জিনিস দেখেছি!'
'幺াঁ। ওইটাও হতে পারে..."
'আবার आসছছ!'
 দেখে এল ড্রিল মেশিন হাতে যে নোকটা অসেছিন, সে ফিরে যাচ্ছে সিঁড়ির দিকে। হাতে নেশিনটা নেই। বোধহয় ওটা দিয়েই ঢুকেছিন। কাদের দিয়ে जল? कि কাজ করছে ওরা ?

জবাব ম্নিল অকটু পরই। নোকটা চলে যাওয়ার পর দুজন মানুমের গনা শোনা গেন। কথা বলতে বলতে আসছে।

প্রায় দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইন তিন গোয়েন্দা। একটা ঠেনাগাড়ি ঠেলে নিয়ে আসছে নোক্ঔনো। বদ্ধ সুড়জ্গে দূর থেকেও ওদের কথা শ্পষ্ট শোনা গেন

একজন বলছে, 'ভান জিনিস পেয়ে গেলাম।'
 কেন? নোহার চেয়ে তো এ জিনিস অনেক দামী।

২য়তো জানতই না এর দাম। आমেরিকার বিদ্রোহ হয়েছে নে কি आজরকুর কথা। ত্খন সাধারণ মানুষ কোবালাসটিয়ামের কথাই জানত না, এটা দিয়ে কি হয় সে তো দৃরের ক্থা।
'তারমানে বড়লোক ২হয়ে গেলাম আমরা,’ হাসল প্রথমজন। 'চুরির ব্যবনা ছেড়ে দিতে পারব। প্রথম অবশ্য বিশ্বান করিন্ন এই খনিতে এ জ্রিনিস आছে।

সাড়ঙমুখের সামনে দিয়ে কথা বনতে বলতে চনে গেন লোকজুনো। ঠেলাগাঁড়িতি বোঝাই করা জিনিসখুলো দেখতত নীলচে রঙের পাথরের টুকরোর মত।
 মान आছ़!







বেশি কাছে যাওয়ার সাহস হলো না ওদের। যা দেখার দেঙেছে : ঢুেন থেকে ঝেউ চলে আসার আগেই কেটে পড়ত্ত হরে।


আগেরটার মত অন্ধকার। ডেতরে দুকে পড়ন ওরা। টর জেলে অগোতে ফরু করল।

কিছুদূর এগোনোর পর বনে উঠল্গ রবিন, 'দেখো, মশাল!'
আগ্গে যে মশাল দেখেছিন ওরা, ওরকমই দেখতে কয়েক ডজন মশাল স্তূপ করে রাখা আছে এক জায়গায়।

## সতেরো



 বাनिতে छुতের তাজা ছাপ পড়़ে आছে।




आরও সামন্ন অগোন ওরা। দেয়ানের এখানে ওখানে ছিদ্র দেখতে
 কেন?

আরও কিমুদূর এগোco এর জবাব মিনন। দদয়ানের গায়ে ওরকম রকটা

'অনেক আগে,' রবিন বলল, ‘এই খনিটা যখন থখালা ছিল, তখন দেয়ানে ওই মশান ঢেঁথে আলোর ব্যবস্থা করা হত। এ জন্যেই এত মশান পড়ে আছে সড়़ক্গে মধ্যা।
'গীনহাউস্সের ভেতরে মশানটা রোথেরে গেন তাও অনুমান করভে
 न्याबর্রেট্রিতে যাওয়া যায়।'

 দিয়ে শেরে পারে। ডানডার বাড়ির নিচ দিঁয়ে দেলেও অবাক इওয়ার কিছু तनই!

आমারও কিন্তু সেরকমই মনে হচ্ছে,' কিশোরের নজ্গ একমड হয়ে বनन রবিন, ‘্খীনহাউলের নিচ দিত্যেই বেছ্ছে সড়্গঢা। আরও অক্টা বাপার,





অ্যালার্ম आর অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে চোর ঢোকে এই সুড়াপপথেই। যেহেতু ঢোকা কিংবা বেরোনোর জন্যে দরজা ঢোনা নাগে না, তাই অ্যালার্মও বার্জে না।
‘কিন্তু মশানধারীদের সজ্গে মথচোরের কি সম্পক্ক?’ প্রশ্ন করন রবিন।
‘এ প্রক্নের জবাব পেনে তো সব রহস্যেবই সমাধান হঢ়ে যায়। তবে জানতে পারব শিগগিরই।

সামনে आরও অমসৃণ হয়ে এন সুড়ঙ্গের মেঝে। থোঁচা てোঁচা পাথর


অবশেষে শেষ হলো সুড়ঙ। পথের মাথায় নতুন কোন সৃড়ঙ্গ নেই, নেই কোন ণুহা কিংবা মাইন শ্যাফ্ট। সরু হতে হতে শৈষ হয়ে গেছে অনেকটা সাপের নেজের মত-তবে ডগাটার বেড় কয়েক ফুট।
‘অবাক কাও!’ বিড়বিড় করুল কিশোর। ‘ষুলোতে তাজা পায়ের ছাপ পড়ে আছে, তারমানে কেউ একজন নিস্চয় যাওয়া-আসা করেছে। কোথায় গেল সে?’

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টর্চের আনো ফেনে দেখতে নাগন কিশোর। সামনে যেখানে সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে গেছে, সেটার দিকে তাক্রিয়ে রইন চিন্তিত ভগ্গিতে।

অনেকবার অনেক ধরনের সুড়ুছে দুকেছে ওরা। অনেক কারসাজি করা থাকতে দেখেছে। পাশ কেটে অগ্রিয়ে গেল মুসা। কাছে থেকে খুজতে ওরু করূ। অনেক পাথর পড়ে আছে। অক্টা পাথর কিছুটা অঞ্য়াবিক নাগন ওর কাছে। মনে হনো অন্য পাথরণনোর চেয়ে এটা কিছু পরিষ্ষার। বার বার হাত লাগলে অমন হতে পারে। পাথরটা ধরে সরাতে নেন। অমনি অডুত অকটা কাও ঘটন। ঘড়ঘড় করে সরে গেল সুড়ঙ্গের শেষ মাথার এক্টা পাথরের দर्रজा।

হাসিমুখ্যে সঙ্গীদের দিকে ফিরে তাকাল মুসা। 'কি বুঝলে?’
'দাব্রুণ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বনन রবিন।
অন্যপাশে চলে এন ওরা। দরজা খখানার হাতন আবিষ্ষার করন এ পাশেও। প্রাচীনকানে হয় খনির খমিকরা নয়তো দস্যুরা তৈরি করেছিন ওই পাথরের দরজা, অনুমান কুরন কিশোর। শেষটা হওয়ার স্ডাবনাই বেশি। ওরকম তুণ দরজা ঢৈতি করার কোন ধারণ নেই খনির শ্রমিকদের।

সামনে কয়েক ফুট দৃরে আরেকাটা ভারী কাঠের দরজা দেখা গেল। কি রহস্য नুকিয়ে আছে ওপাশে? অগিয়ে গিত্যে নবে হাত রাখল ক্কিশের। মোচড় দিতত यাবে অই সময় শব্দ হলো ওপাশে, মনে হনো, কাঠের সিড়ি বেয়ে নেমে আসছে কেউ। নিচে নামল। এগিয়ে আসতে யরু কব্রল কাচের দরজার দিকে।
'সুড়ুজে पুকে পড়ো! জনদি!' বলে উঠল কিশোর।
প্পেন ফিরেরে দৌড় দিন ওরা। পাথরের দরজার এ পাশে এসেই আবার দরজাট নাগিয়ে ছিন্ন কিশোর।

পেরোপুরি বন্ধ হয়নি দরজাটা। ওরা খোলার পর কোনলাবে একটা পাথর পড়ে সিয়েছিন মাঝ্ৰানে। সেটা ঠেকিয়ে দিয়েছে পান্নাটাকে, সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। সেই ফাঁক দিয়ে কাঠের দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

খুলছে না দরজা। অন্যপাশে খুটখাট আওয়াজ হচ্ছে।
পাথরের দরজাটা আবার থুলে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সে। ওপাশ থেকে দরজা খখানার শব্দ হলেই দেবে দৌড়।

নবের ফুটোয় চোখ রাখন। স্থির হয়ে গেন। ওপাশে একটা ছোট ঘর। স্টোররুম। নানা ধরনের নানা আকারের বাক্স, কাঁচ আর মাটির তৈরি জার পড়ে আছে। ছাত থেকে ঝুলছে অকটা বাল্ঘ। đৈদ্যুতিক আনোয় শ্পষ্ট দেখ্তে পাচ্ছে বুড়ো বিজ্ঞানীকে। আনমনে বিড়বিড় করছেন ডানডা। হাতে একটা বড় কাঁচের জারে ভর্তি মাটি।

পাত্রটা নামিয়ে রেখে আবার এগোলেন কাঠের সিিড়ির দিকে। ওপরে চনে গেলেন।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করন কিশোর। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রবিন আর মুসা। ওদেরকে সব জানান।

রবিন বনन, 'ওপাশে গিয়ে দেখবে নাকি কি করছেন?:
‘দেখব,' আবার নবটা ধরন কিশোর। মোচড় দেয়ার আগে দ্বিধা করন এক্বার। यদি শব্দ হয়ে যায়? শব্দ ৫নে দেখতে আসেন ডানডা, কে দরজা খুनছে? দৃর, যা হয় হবে!-ভেবে নব ঘুরিয়ে ঠেনা দিয়ে পান্ধাটা খুলে ফেনল जে।

স্টোররুমে ছুকন তিনজনে। এখানে দেখার কিছ্ম নেই। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে খরু করল ওরা।

সিঁড়ির মাথায় একটা চিলেকোঠার মত ঘর, fিঁড়িঘর ওটা। তার ওপাশশ দরজা পুরানना পাन্না, ফুটো হढ়ে আছে কত্যেক জায়গায়। কাঠের জোড়াগুনোও ফাঁক হয়ে গেছে। মেরামত করানোর ক্থা বোধহয় মনে হয়নি ডালডার, কিংবা প্রয়োজন মনে করেননি।

এগিয়ে শিত্যে সেসব ফুটোতে চোখ রাখল তিন গোয়েন্দা। ওপাশে বিশাল এক ল্যাবররটরি। ডালডাকে দেখা গেল অকটা কাঁচের টেস্ট ঢিউ্ব নিয়ে গবেষণায় মী। একটা স্টোভের ওপর রাল্লে গকটা মাটির লাত্রে কি যেন ফুটছে। সেটা থথকে টিউটে তর্টটা তুনে নিয়েছেন তিনি। গন্টার মনোযোগে তাকিত্যে আছেন সেটার দিকে। নেড়েেচেত়ে দৌছেন্ন

ডিন্রনের কারোরই বৃঝর্פ অর্গুবিধে হলো না এই গবেষণার সঙ্গে র্রেমপোকার রোন সস্পর্ক নেই।

দেてখ সন্তুষ্ট হন্নে মনে হনো। অপনমনে মাथা 《াঁকিয়ে টিউবটা নামিয়ে রেণে গিঁয়ে রকটা আনমারি খুনলেন।

অবাক হয়ে দেখছে গোয়়ন্দারা। आলমারির তাকে অন্তত অক ডজন नাঠি দেখতে থেল, যে खিনিস খানিক आগে সুড়ক্পের মধ্যে দেখে এসেছে, যে জিনিস একটা কুড়িলে পেয়েছিন ওরা গীনহাউসের পাশে।



 তারপর ধরনেন ঢেবিনে রাখা বান্নার্রের আখেনে।

 চিৎকার করতে নাগলেন রকা একাই, হয়েছ্, হয়ে দেছ্ছ! এতদিন পর সফ্ন হनाय! खाइ, कि आनো! কোथाয় नोাগ ব্যাটोরিওয়াना টt!
 বৈব্দुতিক বাতি निভিয়ে দিলেন। কোনই অসুবিধে হলো না তাতে। घরের ওই পাশটারে आনোকিত করে রাখার জন্যে রক্টা মশানই যথেষ্ট।


 ত্নও दাজটায় সশ্ল হতে পার্রেনनि।

অনেকষ্ণ দাডড়িয়ে て্থেেও বিষ্ঞানীকে নতুন কিছু আর করতে দেখন না গোয়ে়্ে্দার্যা। মশান নিয়েই ব্যু তিনি।

অই সयয় ওপর থথেক ডাক শোনা ঢেন। বিরক্ত হয়ে ন্যাবরেটরির

 তো, স্যার। পোকা৮নোকে কোথায় র্যাখ্ব বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে জারও কিছ্হ ভুঁত গাছ नাগাতে হবে আমাদের।

সে তৌ শামি কদিন থেবেই বনছি। নাগবে তো জানিই।’
রক্টা ন্যাকড়ায় হাত মুছে সিঁড়ির দিকে রওনা হলেন ডানডা।
आারও মিনিট্খানেক দাঁড়িয়ে থাকার পর কিপোর বনন, আআর থেকে নাভ নেই। চनো, याই।’

মুनা বনল, অাবার ওই সুড়ञ পেেরোব? यদি ধরা পড়ি? চনো না এদিক দিত্যেই বের্য়ে যাই।’
'न্যাবরেটরি থথৰে বেরিয়ে কোনদিক দিয়ে যেতে হবে জানি না। যদি বার্গनার অ্যানার্মের ঋপ্পরে পড়ি? নাহৃ, সুড়ছ দিয়েই বেরোব, যে পথে এলেছি!'

সিডি বেয়ে নেমে স্টোররুম শেকে বেরিয়ে গল ওরা। পাথরের দরজাটা নাগির্যে দিন জাবার। ফিরে চনন সুড়সপ্ধ ধরে।

## আঠারো

নীরবে অগিয়ে চলেছে ওরা।
হঠাৎ নাকমুখ কুচকে মু
হালকা একটা পচা গন্ধ। যতই সামনে এগোল বাড়তে নাগন।
‘ऊুহার মধ্যে খাটাশ पুকন নাকি?’ আবার বলन মুগা। 'কি সাংঘাতিক গন্ধরে বাবা! আন্নাহ্ই জানে ওটার গায়ের ওপর গিয়ে পড়ব নাকি!'

আরও কয়েক গজ অগিয়ে থমকে দাড়াল কিশোর। তীক্ষ্ কৃণ্ঠে বনে উঠল, 'দাঁড়াও! এক পাও ধগিয়ো না আর!'
'কি হনো?’ হেসে ফ্নেন রবিন, 'মুনার খাটাশকে ভয় পাচ্ছ নাকি?’
আবার পা বাড়াতে যাচ্ছিন রবিন, খপ করে তার হাত চেপে ধরে নান মেরে সরিয়ে আনন কিশোর। 'বিপদের গন্ধ পাচ্ছি আমি! পালাত হবে এখান থেকে, যত তাড়াতাড়ি স্ভব!’
'অমন করছছ কেন?’’ মুসা বনन, 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'
'জনদি দৌড় দাও!' যেদিক থেকে এসেছিন সেদিকে ছুটতে খরু করল কিশোর।

কিছুই না বুঝে তার পেছনে ছুটন রবিন আর মুসা।
ছুটতে ছুট্তে রবিন বনছে, ‘এত ভয় পাচ্ছ কেন? খাটাশকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বাঘ নয় যে খেয়ে ফেে্নবে।’
‘আরে খাটাশকে ভয় পাচ্ছে কে?’ সুড়ঙ্গের অনেক্খানি ভেতরে নরে आসার পর হাঁপাতে হাঁাতে বনল ক্চিশোর।'গন্ধটা কোন জন্ত্তের নয়, কৃত্রিম, মানুষের ছড়ানো। কোথাও পড়েছি, এ ভাবে গন্ধ ছড়িয়ে মাটির নিচে খনির শমিকদের সাবধান করা হয়। বোঝানো হয়, গন্ধ থেকে সরে থাকো. বিপদ আছে। মাটির নিচে ড্রিন মেশিন আর অন্যান্য শব্দে অ্যালার্ম বেন বাজানেও খনতে পায় না ওরা, তাই নাকটাকেই ব্যবহার করে।

মুनা বমন, "ভান ব্যবস্থা। এ জিনিস কারও নাক এড়াবে না। কিन্তু কিजের অ্যালার্ম? বিপদটা কি?’

যেন তার কथার জবাব দিতেই ভারী অকটা বিশ্ফোরণের শব্দ হনো পেছনে। ‘খাইছে! পাহাড়টা ধসিয়ে দিচ্ছে নাকি?’
'থেমো না,' বলন ক্কিশোর, 'ছুটতে থাকো।'
রবিন ভাবছে, ভাগ্যিস এ ভাবে সাবধান করার কथাটা জানা ছিন কিশোরের, নইনে মরতে হত ওদের।

পাথরের দরজাটার কাছে ণৌছে গেল ওরা। ওটা খুনে पুকে গেন ডালডার স্টোররুমে। সিড়ি বেয়ে উঠে এন গবেষণগারের চিনেকোঠায়।

ঠঠना দিन মুना।

ঋুनল না পান্না। ডেতর থেকে নাগানো।
দৌড়ে আসার ফলে ঘামছে তিনজনেই। কিশোর আর রবিনের দিকে তাক্কিয়ে নিরাশ ভগ্গিতে নীরবে মাথা নাড়ল মুসা।
'কি করব?' উৎকচ্ঠিত অরে বনন রবিন। বেরোব কিভাবে?’
তিনজনে মিনে ঠেনঠেনি করে দেখন, দরজা খুলন না। চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলন, ‘ডিনামাইট ফাটানো বম্ধ হয়েছে। সুড়ঙ্গ দিয়েই ফিরে যেতে পারব। বসো অকটু, खিরিয়ে নিই!

আবার সুড়গ্গে ফিরে এসে কিছুদৃর এগোতত একটা পরিবর্তন টের পেন ওরা। দूর্গন্ধ আর নেই তেমন, সেই সজ্গ আরও একটা জিনিস অনুপস্থিত-বাতাস। এর আগে যতবার যাতায়াত করেছে হালকা বাতাসের একটা ব্যোত ছিল, অনুভব কররছে। তারমানে বাতাস বইছিন সুড়ঙ্গের মধ্যে। এখন সেটা নেই।

সন্দেহ হন্ো রবিনের, "घটনাটা কি?’
জবাব পেন কয়েক মিনিটের মধ্যেই। সুড়গ্গের প্রবেশমুখটা মাটি আর পাথর ধসে বন্ধ হয়ে আছে। বাতাসে ধুলো উড়ছে। দম নেয়াই কষ্টকর। ওটার কাছাকাছি কোনখানে ডিনামাইট ফাটানো হয়েছে। মূন সড়ঙ্গে ঢোকা যাবে না আর। যে পথে पুকেছিন ওরা, অর্থাৎ হেবনের কটেজ্রের ট্যাপপ ডোর দিয়ে আর বেরোনো সশ্ভব নয়। বেরোনোর একটাই পথ এখন-ডানডার ল্যাবরেটরি দিয়ে।

সুড়ঙ্গে বাতাস চনাচনের পথ্ব বন্ধ। अক্মিজ্নেও আর থাকবে না বেশিহ্ষণ। বাঁচতে হলে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বেরিয়ে যেতে হবে এখন এখান থেকে।
‘ফাঁদে পড়নাম আমরা!’ ককিয়ে উঠন মুসা। 'ইস্, পানি দরকার! বুকটা ফেটে যাচ্ছে!'
‘বাইরে না বেরোনে আর পানি পাওয়া যাবে না।’ তাগাদা দিন কিশোর. চনো চনো ।'
‘কি করে বেরোবে?’ রবিনের প্রশ্ন।
দররকার হলে চিলেকোঠার দরজা ভাঙব। ঢোনার আর তো কোন উপায় নেই।'

বেরোতে না পারনে কেউ খুজততও आসবে না আমাদের। কেউই জানে না आমরা এখানে আটকা পড়েছি।
'আমার মাথা ঘুরছে,' কাশত্ত আর্ত করুল মুসা।
আমারও! জনদি চলো! এখানে থাকলে অক্সিজ্জেনের অভাবেই মরব!’ হাঁটতে খরু করন কিশোর।
‘কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তো অক্ষিজেন ফুরানোর কথা নয়!’ রবিন বলল।
কथাটা মাথায় আসতেই রীতিমত আতক্কিত হয়ে পড়ন কিশোর, आফ্রিকান লিলি! ওটার পরাগের গস্জ ছড়ানো হয়নি তো বাতাসে? তাই হবে। ওয়াকার ফার্মর ন্যাবরেটর্রি ঝেকে ষুনের রেণু ডর্তি শিশি চুর্রি যাওয়ার্র কথা

মনে পড়ন। পচা মাংসের দূর্গন্ধ। সর্বনাশ! সুড়ঙ্গে বাতাস চলাচন বন্ধ। বদ্ধ বাতানকে বিষাক্ত করে ফেলেছে নিচ্চয় ওই পরাগ।

ছুটতে eরু করল কিশোর। "বাচতত চাইলে জনদি পালাও!
‘কেন, কি হয়েছে?’ জিজ্ঞেস করন রবিন।
‘্বাখ্যা করার সময় নেই এখন। আগে এই মরণ-ফাঁদ থেকে বেরোতে হবে!

আবার চিনেকোঠায় উটে এল ওরা। এখানে বাতাসের অবস্থা সডড়ণ্পের মত অতটা খারাপ নয়। ন্যাবরেটরির দিক থেকে পান্নার ফাঁকফোকর দিয়ে अপ্সিজেন আসছে।

ওপরে উঠঠই ষ্প করে বসে পড়ল রবিন। হাপাতে হাপাতে বনন, "উফ্, গনাটা অকেবারে কাঠ হয়ে গেছে! পানি দরকার।'
'জিরানোর জন্যে তিরিশ সেকেন্ড সময় পাবে,' বলল কিশোর। 'তারপর দরজা ভাঙার চেট্টা করতে হবে।
'শব্দ セনে यদি ম্যাট এসে হাজির হয়?’
‘九নে আসবে। বাইরে তো বের করে নিয়ে যাবে আমাদের। তারপর যা হবার হবে। ডালডাকে বোঝাতে পারব কেন নেমেছি আমরা এখানে।’

आধমিনিট পর উঠে দাঁড়ান তিনজনে। দরজার সজ্গে নড়াইয়ের জন্যে তৈরি। অকনগ্গে কাঁ দিয়ে ধাंকা দিতে چরু করন পান্নায়।

ধূডুম ধুডুম করে বিকট শব্দ হতে নাগন বদ্ধ জায়গায়।
দমন নो ওরা। थाমनও না। ভাগ্যিস পাল্লাটা পুরানে। বেশিক্ষণ সহা করতত পারন না ওটা। মড়মড় করে কাঠ তেঙে কজা থেকে ছুটে গেন। ভেতরে ছিটকে পড়ন পান্নাটা।

হড়মুড় করে ন্যাবরেটরির তেতরে ঢুকে পড়ন ওরা। পরিশমমে দরদর করে ঘামছে। কেয়ার করন না মুনা। সোজা ওপরে ওঠার সিড়ির দিকে রওনা रলো।

পেছনে চলন অন্য দুজন। দরজা ভাঙার শদ্দ হয়েছে প্রচুর। কেউ দেখতে আসতে পারে, সেজন্যে সতর্ক রইন।

কারও সঙ্গে দেখা হনো না ওদের। নিরাপদে উঠে এন ওপরের অকটা ঘরে। টর্চের আলোয় চেয়ার-টেবিল আর ফাইন দেখে বোঝা নেল ওটা अফ্সিঘঘ।

বাইরে এখনও রাত। অন্ধকার। অফ্ডিসে কোন আলো জুনছে না। ওরাও জানল না। আলো দেখনেই দেখতে আসবে প্রহরী, কে জেনেছে।

बানাना দিয়ে বাইরে তাকান মুসা। কাউকে চোৰে পড়ন না। ফिসফিস করে বলন, "কাউকে তো দেখছি না । বেব্রিয়ে দেব নাকি দৌড়?’’

কিন্তু দৌড় দেয়া ঢেল না। দরজা বক্ধ।
जকষারে आরেকটা দরজা দেখা গেন। ছিটকানি লাগানো। ছিটকানি ঋুনে টান দিতেই খুনে গেন। কিপোর্র দেখ্ন, ওটা দিয়ে একটা খীনহাউসে চোকা याয়।

पूকে পড়ল ওরা। খীনহাউস てেকে বেরোনোর দরজার দিকে অগোন।
এই দরজায় তালা নাগানো নেই। কেন তানা নেই，সেটা একটিবারও ভাবন না মুসা，কিশোর বাধা দেয়ার আগেই ঠেনা দিয়ে বসন। পান্মা ফাঁক इওয়ার সজ্গে সঙ্গে বেজ্জে উঠন অ্যালার্ম বেল। কানফাটা শক্পে পুরো বাড়িটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে যেন বাজত नाগन ঝनঝन শক্দে।

মমহৃর্তের জন্যে পমকান কিশোর। পরষণেই প্রায় đাঁপ দিয়ে পড়ন বাইরের आভিনায়। গেটের দিকে ছুটন। পিছু নিন মুনা आর রবিন। টপাটপ आরনা জুনে উঠন কয়েকটা ঘরে। চিৎকার－চেচামেচি •রু হলোঁ। চোর！ চোর！ধরো！ধরো！－বনে চেচচিয়ে উঠন একটা কণ্ঠ। ডানডা।

গেটের দিকে নেন না আর কিশোর। মোড় নিয়ে বাড়ির পেছন দিকে ছুটল। কেউ নামনে পড়ার আগেই মাঠ বেরিয়ে，বেড়া ডিঙিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। थামন না। সরু রাস্তাটা ধরে ছেটতে নাগল।

বাড়ির ভেতরে চেচোমেচি করছে，কিক্তু বাইরে এন না কেউ। চোরকে বাইরে てোজার ক্থা ভাবছে না বোধছয়। অ্যালার্ম বেন বাজা বন্ধ হনো। अফ করে দেয়া হয়েছে সুইচ। আরও অনেক আলো बुनে উঠন গ্রীনহাউসের ভেতর। তবে গোয়েন্দারা ততক্ষণে নিরাপদ，সরে চনে এসেছে অনেকখানি।

## উनিশ

মাঠের ওপর দিয়ে হাটছে তিন গোয়েন্দা। গ্রীনহাউন থেকে নরে এনে একটা ট্যাপ থেকে পানি খখয়ে নিয়েছে। এখন চলেছে হেবলের কটেজে，ও কি করে দেখার জন্যে। সে－ই যে সব কিছুর হোতা，সেটা জানা হয়ে গেছে। ওদের নিচেই এখन কোনখানে চলেছে মাটি থোড়়া，খনিতে কাজ করছে অনেক அ্রমি। গাঁয়ের নোকে কন্পনাও করছে না অত পুরানো，বাতিন খনিতে আবার নহুন করে কাজ চনছে। খুব চানাকি করে ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে রেখ্ছে হেবল আর তার দল，কাউকে কিছু সন্দেহ করতে দেয়নি।

কটেজের বেড়ার কাছে অসে দাঁড়ান ওরা। বাড়িটা অন্ধকার। মনে হচ্ছে না ভেতরে কেউ আছে।

হঠৎ আলোর ঝিলিক দেখা গেল। পর পর দুবার।
‘সক্কেত দিচ্ছে নাকি？’ ফिসফিন করে বनन মুना।
＇মন্ন হচ্ছে，＇আবার আলো জুলে কিনা দেখছে কিশোর।＇সাবধানে ছুকতে হবে। এ সময় আর কোন বিপদে পড়তে চাই না।
＇পুলিশকে জানানে হত না？＇
＇জানাব। দেখে যাই，কি করছে হেবনরা।＇
বেড়ার ধারে ঝোপঝাড় হয়ে আছে। নেセলোর আড়ালে আড়ালে গেটের
 সময় দরজা चখাनाর শদ হনেনা। কটেজ থেকে বেরিc়ে এন একজন नোক।

নৈाাট্ট বেরোত্ অক্টা গাছের आড়ান থেবে বেরিয়ে এন একটা
 てপছনে বেরোন আার্রেজন। অন্ধকারে নুক্রিয়ে ছিন অত্ষণ।．

নোক্জনো आরে小্ট ，বাছে বেতেই দরজার কাছে দাঁড়ানো নোকটা





 ंनाशि；

ডিত্রে চান ঢেন তিনজনে। দরজাটা নাগিষ্যে দিন।





কিলোর বলन，ড্ন，হুমি！আরে ছাড়ে ছাড়ে，আমি কিশোর！＇
 आমি जोবनाম বৃঝি．．．जा कि জন্गে এनেছ？＇



 ক্শোে।
 নরে গগল ওরা।



 নজর রাখভ
 স乛ক্পে জানাन।



ব্যাটারা। কিছ্হ কিছ্হ জিনিস বিশেষ অনুমতি ছাড়া দোকানে সিয়ে কিনতে পারবে না, এই যেমন ডিনামাইট। এঔলো কিনতে সর্রকারি অনুমতি লাগে। কেন দরকার নিখিতভাবে জানাতে হয়। খনিটা রয়েছে অন্যের সম্পক্তিতে, ওরা খূড়ছে চুরি করে, বেআইনী ভাবে, সরকার্রকে কিছু জানাতে পারবে না। তাই ひाँমেনায় না গিয়ে প্রয়োজনীয় জ্রিনিসত্র সব দूরি করে নিচ্ছে। নিচ্য় টাকার লোভ দেখিয়ে কিংবা খনির শেয়ার দেয়ার কথ্থা বলে আয়ানকে হাত করেছে হেবন।
'স্টোর্র রুমে মাল বোঝাই অন্য বাক্সখেনো যে দেখে এনাম, সেতনোর কি ব্যাখ্যা?' মুনার প্রপ্ন।

কিশোর জবাব দিন, ‘ওঞनো চোরাই মান। মনে নেই, দ̆ই ঘমিক ঠেনাগাড়ি ঠেনে আনার সময় কি বনেছিল-চूরির ব্যবনা আর কররু হবে না আমাদের? আমার ধারণা, একটা চোরের দনের সঙ্গে হাত মিনিয়েছে হেবন, কিংবা সে নিজ্জেই দলটার সর্দার। নানা জায়গা থেকে জিনিস চুরি করে এনে সুড়ত্রে নুক্কিয়ে রাখতে গিয়ে ঈনিটা आবিধার করেছে। ড্রন ঠিকই বनেছে, খনির কাজ করার জন্যেই ওদের ऊদাম থেকে জিনিস চৃরি করছিন ওরা। মািির নিচে সূড়ঙ आছে, এটাও কোনভাবে জেনেছে ছেবনন, তাই কাজের সিবিধ্র জন্যে মিসেন বেনসনের কাছ থথকে জায়গাটা কিনে নিয়েছে।
‘এখৃনি পৃনিশকে জানানো দরকার,’ হ্যারিস বনन। 'খনির ভেতরে पুকে राতেনাত্ ধরুক।

তার আগে आয়ানকে ধরে খানিকটা てধালাই দিয়ে নিতে হত না?’ রাগ যায়নি রেডের।

তার নঙ্গে নুর মিলিয়ে মুসা বলন, 'কেন্ট ব্যাটাকেও কিছুটা নরম করা দরকার ।

কিশোর বনन, দनে ওরা अनেক। সামনানামনি গিয়ে হামনা চালানে আমরা ওদের সঙ্গে পারব না। কিছু করতে হলে কৌশলে করণু হবে। তবে আমার মনে হয় রহন্যটার যখন সমাধান হয়েই গেছে, অহেভুক আর রিম্রের মধ্যে যাওয়াটা ঠিক হবে না। তার চেয়ে পুলিশকে খবর দেয়াই ভान।
'তো কি করতে বনো?' ডনের প্রণ্ন।
‘এৰ কাজ করো, হ্যার্রিসকে নিয়ে তুমি থানায় চনে যাও। পুনিশ নিয়ে এजো। আমরা এখানে থেকে ততঅণ পাহারা দেব। কেট বেরোর কিনা দেখব। রেড থাকুক। দরকার পড়নে আমাদের নাহায্য করবে।'

ठিকই বলেছে কিশোর। Ј্ব ক্রন না ডন। হ্যারিসকে নিয়ে তাড়াহড়া করে চরে গেন।

কটেজের কাছে অসে অকটা ঝোপ দেখিয়ে তাত্যে মুনা, রবিন আর রেডকে লেকাতে বলন কিশোব।
‘ডুমি কি করবে?’ জ্জেজ্ঞেন কব্রন মুসা।







 করেই ফের্রু যাবে ওরা $\cdots \cdot$
 কোনখানে?'

মিजেস বেনসনের বাড়ির কাছে খক্টা বড় ব্বাপ आঢে না গাছপানায় ঘেরা, তার মধ্যে।
'ঠिक आছ్, সব মান ঠিকমতই পাচার হবে। आপনি কোন চিত্তা ক্রবেন


উপায় দেই। ওই বিচ্মুখলো বড় বেশি পিছ্ নেণেছে। ওদের ব্যাপারে


 आামাদের। यত্ধান পারা যায়, নিট্যে পাनाভ হবে, জানাজাनि হয়ে याওয়ার जগেই...


 সব নট্ট করুতে ঢা না।

न府 रবে ना।
ক্ারকে নিয়ে শেটের দিকে অগোন জিম।


 बलে সক্ষেতের অপেশ্ষায় পাহাড়র দিকে এখন তাক্কিয়ে আছে দলের কেউ।
 आসবে। उই नময় ধরতত হবে ওদের। आশা করি ত্তষণে পুলিশ চনে আসব্।

জিম জার কबার বেরিয়ে গেন।
ন্যোপ বসে পাহরা দিতে নাগন নোল্যে্দারা। কারও চোখ কটেজের मिকে, बात्रও পাशাড়ে।

घটV ना किए।

দুপ করে বসে পাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেন মুসা। বনল，＇আমাদের आসল কেসের সমাধানই হয়নি এখনও，যে কাজ করতে এখানে এলাম। মथ চূরির সজ্গে এ সব চোরের কি সম্পক？
＇সবার না হনেও একজনের সম্পক্ক তো অবশ্যই आছে，＇কিশোর বनन।
＇বৃঝলাম না।
＂আমার ধারণা，মথ চুরি করছে কেন্ট।’
অবাক হয়ে মো আর রবিন একসস্গে বনে উঠন，＇ককন্ট！＇
এ সব ক্থা কিছুই জানে না রেড，চাপ করে রইল।
আবার বলन কিশোর，＇্যা，কেন্ট। প্রথম থেকেই ওর ওপর সন্দেহ ছিন আমার，সেটা জোরান হনো ফোরম্যান বেনের কাছে ওর কथা せনে－ৃপাকামাকড়，পত্গ，এ সবের ব্যাপারেও কেন্টের আগহ আছে। আজকে সুড়কের জেতর থেকে ঘূরে আসার পর নিপ্চিত হয়েছি，কেন্টই মথ চুরি করছে। ছেবনের সক্গে তার খাতির आছে，কট্জের ট্যাপ জোর দিয়ে সড়ে্গে নামতে তার কোন অসুবিধে হয় না। সুড়ঙ্গ দিঢ়ে চনে যায় মিস্টার ডাঁডডার ন্যাবরেটরিতে，সেখান থেকে গ্রীনহাউসে ঢুকে মথ চুরি করে নিয়ে ফিরে आনাটা সহজ কাজ। সুড়ঙ্গে যে পায়ের ছাপ দেখেছি，ওটা ওরই জুতোর，বাজি রেখে বনতে পারি। সুড়ুের মাথার গোপন দরজাটার কথা জানেন না মিস্টার ডালডা，তা হনে উরিও বুঝে ফেনতেন কি করে মথ চুরি याচ्ছে।

তারমানে，＇কিশোরের কথা Єনে রবিনও নিপ্চিত হয়ে গেছে কেন্টই মথ－ চোর，‘ওই ডালটা নে－ই ফেনে এসেছিল গ্রীনহাউসে，আমরা যেটা পেয়ে মিন্টার ডালডাকে দিলাম？সব বুঝেছি। ওই মশান হাত্ই সিড়ঙ্গে চলাফেরা করত কেন্ট। আমার মনে হয় মথ চুরি করতে গিয়ে কোন কারণে তাড়াহড়ো করে বেরোনোর সময় মশান ফেলেই পালিয়েছিল সে। তাই ওটা পড়ড়ে ছিনন গ্রীনহাউসের ভেতরে।
‘তোমরা বলতে চাইছ，’ মুনা বলন，‘ওয়াকার ফার্মের ল্যাবরেটরি থথকে আফ্রিকান নিলির পরাগের শিশিও সে－ই সরিয়েছে？＇
‘⿰㇇⿰亅㇒丿丨心া，＇কিশোর বলন। ‘ওরই কাজ। চুরি করে তুনে দিয়েছে ওর বন্ধু হেবन＜ে।
＇কিন্তু বুঝতে পারছি না，মথ ঢুরি কেন করে হেবল？কি নাভ？’
＇কারণ সেই একটাই—মিস্টার ডালডার মতই তারও রেশমপোকায় আকর্ষণ। आমার বিশ্ধাস，কোনখানে গোপন এক্টা গ্রীনহাউস তৈরি করেছে সেও，যেখানে নিয়ে সিয়ে রাথে পোকাখেলোকে．．．＇

কত রকমের পাগল যে আছে দुনিয়ায়，శোকা নিয়েও খামচাখামচি！ আরেকটা প্রন্ন，এর মধ্যে ম্যাট ডগলাস আসছে কোথেকে？’

এক মুহুত্ত চুপ করে থেকে জবাব দিন কিশোর，＇নেটাই বুঝতে পারছি না। ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে．．．＇

কনুই দিয়ে ওর গায়ে ऊঁতো মারল রবিন। ফিরে তাকান কিশোর, ‘কি रनো?

হাত তুনে দেখান রবিন, ‘ওই যে আনো! পাহাড়ের মাথায় সক্কেত দিচ্ছে জিম আর ককার!'

ঠিক এই সময় হাইওয়েতে গাড়ির হেডনাইট দেখা গেন। পুলিশও এসে গেছে।

## বিশ

পরদিন বিকেনে মিजেস বেনসনের বাড়িতে চায়ের আনর বসল। অনেকেই এসেছে-মিস্টার ডানডা, তাঁর ফোরম্যান ম্যাট ডগলান, তিন গোয়েন্দার বন্ধু ড্ন র্রেনটন, হ্যারিস ফার্তসন, রেড জোনাথন। অনেক নোকের খাওয়ার ব্যবস্থ করতে হয়েছে, তাই মিনেস বেনসনকে নাহায্য করছে রবিন আর মুনা। কিশোর সবাইকে ন্নাগত জানিয়ে বসার ঘরে র্রে বসিয়েছে।

आনোচনার মৃন বিষয়, খनि রহন্য।
হেবল আর ঢার দলকে গ্রেধ্তার করেছে পুলিশ। কেন্টকেও ষরেছে। কিশোরের ধারণাই সত্যি হয়েছে, ঢেন্টই ম্ চুরি করত। ওর কাছ থেবে সব ক্থা আদায় করেছে পুলিশ। তার কথামত বনের ভেতরে তার গীনহাট-টটাও খূঁজে বের ক্রেছে। চূরি করা সমস্ত মথ, পোকা আর ত্তি নিয়ে অনে ফিরিয়ে দিয়েছে মিন্টার ডালডাকে।

এত প্রশংনা করেছেন তিনি তিন গোয়েন্দার, হেনে এক নময় বলেই ফেলেছে মুনা, আর করবেন না, স্যার। অगীনিত্তে ঢোন বানিয়ে ফেনেছেন। আর করনে ফেটে যাব।

তার পরেও থারেননি তিনি।
এখন আবার মথ্রে কথা উঠতে মুনা বনন, 'সব রহস্যেরই তো সমাধান হনো, একটা প্রশ্নের জবাব এখনও বাকি। এ সবের সঙ্গে মাট ডগলাসের রহস্যगময় আচরণের কি সম্পর্ক?’

মিটিমিটি হানছেন ডানডা। বোঝা নেন, তিনি সব জেনে গেছেন। মাটের দিকে তাকিষ়ে বললেন, জবাবটা দিয়ে দাও ওদের।

অহেতুক কাশি দিয়ে গলা পরিষকার করন মাট। দ্বিধা করতে নাগন। মনে रলো, লজ্জা পাচ্ছে বলতে। শেষে সব দিধা-দ্বন্দ ঝেড়ে ফেনে বলন, "ছোটcেলা থেকেই আমি গোয়েন্দা গল্পের ভক্ত। শার্নক হোমস আর পোয়ারোর কাহিনী পড়ে পড়ে খানি গোয়েন্দা হওয়ার শখ হত। কোন রহন্য পেলেই সেটা নমাধানের চেট্টে করুাম। মিন্টার ডালডার ফার্মে যখন মथ চুরি也রু হনো, একেবারে नाফিয়ে উঠनाম। তाँকে না জানিয়ে তনে তনে 飞রু করে দিলাম তদন্ত। রকি বীচে যখন গোয়েন্দা নিয়ুক্ত করভ் গেলেন তিনি, রাগ
 Ч্রে ক্কেসের তদ্গু করবে, এটা সহ্য করতে পারনাম না । তাই টেলিফোনে ভয় দেধিয়ে তাঁকে হমকি দিয়েছি, যাতে বাইরের গোয়েন্দা নিয়াগ না করেন। তোমরা আনত্ই রুঝে গেলাম, তদ্তু করতে অসেছ। রকি বীচে খোজ করে বের করে চে্নলাম তোমাদের পরিচয়। হমকি দিয়ে চিঠি লিখলাম যাতে ভয় পেয়ে চলে যাও। একটানা অनেক কথা বनে দম নেয়ার জন্যে थামল জে। তারপর নিরাণ ভগ্গিতে বনল, কিন্তু নাভ হনো না। কেসের সমাধান শেষ পর্যন্ত তোমরাই করলে!'

হাजি てপন মুসার। ম্যাট দুঃখ পাবে ডেবে হাসল না। বলন, ‘একটা কथা বলবেন কি? গীনহাউসের ষাঁচ যেদিন ভাঙল, ওরকম ছুটে পালালেন কেন?

रिসে উঠনनন ডালডা।
মুখ নিচ্ করে ফেন্নল ম্যাট।
হানত্ত হাসত্ ডালডা বললেন, 'সবই তো বলनে, এটা আর বাকি থাকে কেন? বলে ফেনো?

মুষ তুনन মাট। नान হয়ে গেছে। বনन, ভয় পেয়েছিনাম, প্রচণ ভয়। চোরটोকে দেখেছিনাম আমি গীনহাউসের ভেতর। মাথাঢাকা আলখেল্লা পরা ছিন বনে চিনতত পারিনি। কাঁচের গায়ে টোকা দিয়ে তাকে থামতে ইশারা করেছিনাম। হাত্র মশান দিয়ে আমাকে বাড়ি মারন সে। বাড়ি নাগন কাচে, ভেঙে গেন। আমি মুখ সরিয়ে না নিনে আমার মুখেই নাগত ভাঙা কাঁচ। ঝनঝন করে এ̣মন শব্দ হনো, ভয় পেয়ে গেনাম। ভাবলাম, মিস্টার ডানডা ফনে ফেনে দেখতে আসবেন, আমাকে চোর ভাববেন। তাই তাফ়াতাড়ি পানালাম। ছুটে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিলাম।'

শখের গোয়েন্দার দূর্গতির কাহিনী ওনে হাসি আর চাপত্ পারন না মুনা । তার সঙ্গে রবিন আর কিণ্শোরও হেসে উঠল।

ওদের হাসিকে আর পরোয়া করল না ম্যাট, বনল, ‘মিস্টার ডালডা তখন ন্যাবরেটরিতে ছিলেন বলে ষাচ ভাঙার শক্দ খনতে পাননি।'

কিশোর জ্জ্ঞেস করন, 'মাঠির ম<্যে সেদিন রাতে সাইকেন নিয়ে গিয়েছিলেন কেন? তদন্ত করতেই নাকি?’

মাথা ঝাঁকান ম্যাট। ই্যা। তবে মাঠে নেমেছি বাধ্য হয়ে। পাহাড়ে আলোর সক্কেত দেখে বেরিয়েছিনাম। রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিনাম আমি, এই নময় গাড়ির হেড্রাইট দেখ্লাম। ভাবলাম, কে না কে আছে গাড়িতে, তোমরাও থাক্তে পারো. দেখনে সন্দেহ করবে; তাই চট করে গিয়ে লুকালাম থখতের মধ্যে। কিन্তু ঠিকই তোমাদের চোখে পড়ে গেলাম। নেমে দেখতে এনে তোমরা। এখন আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো। এমন কি দেখ্খছিনে তোমরা তে খেতের মধ্যে ঢুকলে?’
'সাইকেনের পেছুনের গ্লাস রিফ্রেষ্টর,' জবাব দিন মুনা । 'হেড্নাইটের আলো পড়ে बিক করে উঠেছিল।'
‘৫ধূ এই! আর কিছু না?’ অবাক হনো মাট।
'ना।'
বিষঞ্ধ ভঙ্গিতে ষীরে ধীরে মাথা নাড়ন ফোরম্যান। 'নাহ্, আমাকে দিয়ে গোয়েন্দাগিরি হবে না কোনদিন! অতটা তীক্ন দৃষ্টি, বুদ্ধি আর সাহস আমার নেই...

বাধা দিয়ে ডানডা বননেন, ‘বরং যেটা তুমি ভাল পারো-মথের পরিচর্যা, সেটাই করা উচিত।
‘ঠিক বলেছেন, স্যার। এখন থেকে ※ধ্বু তা-ই করব।’


## জাল নোট

## প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

রেলস্টেশনের প্পাটফ্মে পায়চারি করছে তিন গোয়েন্দা।
‘গোয়েন্দাগিরিটা তাহলে ভানমতই ধরনেন রাণেদ আংকেন,' রবিন বনन। ‘কেসটা কি?’
'যে ভাবে நূটে চলে গেল नস অ্যাণ্জেনেসে,’ কণোর বনল, তাতে তো মনে হলো বেশ জরুরী কিছ্ন। পাচ মিনিটের মধ্যেই বোঝা যাবে।

অধ্ধu ভभ্গিতে ঘড়ি দেখন রবিন। ট্রেন নেট।’
 मাঁড়াও, চকনেট কিনে আনি।’

স্টনের দিকে চনে গেন সে।
পাশের প্াটফর্মে গর্জন করতে করতত पুকন এক্টা টেন। তেক কষায় ডিজেন ইঞ্রিনের শক্তিশানী চাকার সঙ্গে নাইনের ঘর্ষণের ফনে আঔনের স্নুनिঈ ছইট। थামন টেন।

সেদিকে তাক্ষিয়ে মাথা নাড়ন কিশোর, দেখো, ওঠার মত একজন यাত্রীও নেই। आজকান টেনে তেমন আর চড়ে না মানুম।'
'এত সান্দর বান আর প্পেন থাকতে কে য়ায় টেনের ঘটাং ঘটাং সহ্য করতে,' রবিনও তাক্কিয়ে আছে টেনটার দিকে।

তবে যাই বনো, টেনে চড়ারও মজা আছে।’
‘াছে, হাতে यদি সময় থাকে। আর জক্रরী বাজে না বেরিয়ে বেড়াতে বেরোও।'

চলত্ আরম্ভ করেছে টেন, এই সময় স্টনের দিক থেকে উর্ষ্বশ্বাসে ছুটত্ত ছুটতে এল একজন নোক। দৌড় দিন টেনের দিকে। সামনে দিয়ে কামরাত্তেনা সরে যাচ্ছে। শেষ কামরাটা আসতে মরিয়া হয়ে নাফ দিল সে। একটা সনের আড়ালে চনে যাওয়ায় উঠতে পারন কিনা দেখা গেন্ন না।

বপির দরজায় ঢোকটাকে খুঁজছে রবিনের চোখ। ‘পাগল নাকি! এ ভাবে ব্রিষ্ক নেয়!'
'কে রিষ্ধ निन?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করুन মুসা। দুজনে घুরে তাকাতেই দুটো চকলেট বাড়িয়ে দিল, 'নাও।' নিজ্জে একটট゙ চিবৈচ্ছে।
‘র্রকটা নোক। টটেে ওঠার জন্যে এমন দৌড় দিন… মুনার হাত থেকে চকনেট নিল রবিন।
'লাষ দিয়ে শেষ বগিতে উঠন যে ওই লোকটা তো? আমার কাছ থেকে

বিশ ডनার্রে ভাঙতি নিল। आমি দিতে দিতে ট্রেন ছেড়ে দিন। টাকাঔনো


চকনেট কিনে টাকা দেয়ার জন্যে মানিবাগ বের করেছিনানা;
‘বাপর্! অত টাকা নিয়ে বেরিয়েহ কেন?’ জানতে চাইন রবিিন।
‘उ, বना হয়नि তোমাদের, কাজ করিয়ে यड টাবা দিয়েছে মা, সব
 घूरে যাব।

হাসন কিশোর। 'নুুন স্যাবার কোন্ হবি ধরনে?’





 याउ?'
 বका খায় টীচারের কাহ্র।

 পড়ব। ন্নোরালিস্ট হব।



 नाগन ওরা। কোনটাতেই দেখ গেন না র্যালী পাশাকে।

‘आং<েন মনে হয় বোন কারcে রয়ে লিত্যেছেন,’ রবিন বনন, চারটের ট্ৰে আ आনেন।
 निख्य जांजि।

 जো নেই। যাব কি কবে?

ততन आছে। গঅটা মেরামত করতে হবে,' গাড়ি সাট দিন স্না।




গাড়ি থেকে নেমে দোকানের দিকে এগোনোর সময় রবিন বলল, "আশা করতে পারি, आগামী বছর নাগাদ তুমি বিজ্ঞানী হয়ে যাচ্ছ...'

ওর কথা শেষ হলো না। রাস্তার মোড় থেকে সাইকেনে করে তীব গতিতে বেরিয়ে এন একটা ছেলে। সামনে পড়ন বিরাট একটা স্যানুন গাড়ি, জোরে জোরে হর্ন বাজ্যেয়ে সাবধান করুল ছেলেটারে।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেন ছেনেটা। ধাক্কা নাগে লাগে, শেষ মৃহৃর্তে ঘুরিয়ে দিन নাইকেনের হাডেন। সামনাতে না ণেরে পড়ে গেল মাটিতে।

টায়ারের তীক্ষ্ আর্তনাদ তুনে মোড়ের কাছে চলে গেন স্যানননটা। মাতাन হয়ে গেছে যেন, রাস্তায় থাকতে পারছে না। ऊঁততা चখन গিয়ে ওপাশের দেয়ানে। বিণী এক্টা ধাতব শব্দ তুনে দুমড়ে গেল নাক্ট।

হই-হই করে উঠন দু"চারজন পথঢারী।
মোড়ের দিকে তকক্য়ে আছে রবিন, 'খেপা নাক্ ড্রাইভারটা!'
ছুটে গেন তিন গোয়েন্দা।
ছেনেটাকে ধরে তুলন রবিন আর কিশোর। দেয়ান ঘেঁষে বসিয়ে দিন যাতে হেনান দিতত পারে। সাইকেনটা তুলে সোজা করে রাখন মুসা।

হাট আর কনুই ছড়ে গেছে ছেলেটার। সেসব জায়গায় হাত বোনাতে বোলাত্তি বিমৃঢ়ের মত মাথা নাড়ন। তৈরো-চোদ্দ বছর বয়েন। সেই তুননায় বেশি নদ্যা। বড় বড় বাদামী চোখ। 'না, তুমন ব্যথা পাইনি। থ্যাংক ইর্উ'’'

নোক জমে গেল চারপাশে। ভিড় ঠেনে ভেতরে ছুকন মধ্যবয়েনী এক্জন ঢোক। ছাই হয়ে গেছে চেহারা। কাঁা গनায় বলन, बেক एেन করন..কিভাবে যে কি ঘটে গেন বৃねতেই পারনাম না!’
'ভাগ্য ভান আপনার, ছেনেটার কিছ্হ হয়নি,' গষ্টীর ন্রে বনन কিশোর।
নোকজন সরিয়ে দিয়ে কাছে এসে দ্যাড়ান একজন পুनিশ অফিনার। তিন গোয়েন্দাকে চেনে। 'কি হয়েছে, কিশোর?’

কাপা গলায় কৈফিয়ত দিতে আর্ষ করন স্যানুনের ড্রাইভার।
তার কথায় কান না দিয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল 'অফ্সিরার, 'কি হয়েছে? ব্যथा てপয়েছে ও?'

ফিরে তাকান কিশোর, 'না, সামান্য ছড়ে গেছে।'
অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে স্যানুনের ড্রাইভার। পকেট থেকে একটা দশ ডনারের নোট বের করে ছেনেটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলন, 'আমি সত্যি খুব দুঃ্ধত। নাও, ওষুষের খরচ।

র্রাস্তায় গাড়ি জমে গেছে। একনক্গে হর্ন বাজাতে eরু করেছে নবাই। তিড়ের জন্যে ণণোতে পারছে না। চিৎকার করে, হইসেন বাজিয়ে ওদের সরাঢত ব্যস্তু হনো অফিসার। মধ্যবয়েসী নোকটার অনুরোধে রবিন ণেল গকটা টো-উাকের জন্যে ফোন করতে, স্যালুনটাকে গ্যারেজ্েে নিয়ে যেতে হবে।

ভিড় কমে গেন। টো-ট্রাক অসে স্যানুনটাকে নিয়ে গেল। ছেলেটাও যাবার জন্নে উঠন। হঠাৎ চিৎকার করে উঠন সে, 'হায় হায়, আমার খাম!'

এদিক ওদিক তাকিত্যে খুঁতত আর্ভ করল মুনা আর রবিন। মুসার চোখে পড়ন, নম্বা একটা ম্যানিলা এনভেনপ রাস্তার র্রকধারে পড়ে রয়েছে। তুনে আনন গিয়ে। ছেলেটাকে দেখান, ‘এটা?’
'যা । আমি ভেবেছিনাম, গেন বুঝি হারিয়ে।
ভারী খামটা đগিয়ে দিল মুসা।
ঠিকানাটার দিকে তাকান কিশোর আর রবিন। বড় বড় অক্ষরে রেখা রয়েছে

## বারনি দেল, জনসন বিল্ডিং।

বা পাশে নিচের দিকের কোণে ন্লেখা:
ব্যক্তিগত।

হেসে খামটা হাতে নিন ছেনেটা। সাইকেনে চড়ন। অনেক করনে, ধন্যবাদ। आমার নাম টিম ফ্রিশ্ষ।

নিজেনের পরিচয় দিন তিন গোয়েন্দা। কিশোর জানতে চাইন, রকি বীচেই বাড়ি?’
'না,' মাথা নাড়ল ঢিম, ‘গরমের ছুটিতে বেড়াতে এजেছি। থরাচ চান্মনোর জন্যে পার্ট-টাইম চাককরি নিয়েছি রক্ট।'
'কোথায়?'
जক মুহৃ্ঠ দ্বিধা করন টিম, 'শহরের বাইরে।'
কিপোরের মনে হলো, ঠিকানা বনতে চায় না ছেনেটা। কৌতৃহন চেপে রেখে সাইকেনটা দেখতে নাগন। আমেরিকায় তৈরি নয়, হাভ্ডেন দেখেই বোঝা যায়। হাতলের দুই পাশ অনেক বেশি উদু, দেখতি অনেকটা $U$-র মত।
'বেশ সুন্দর কিন্তু সাইকেনটা,' বনन কিশোর। 'কোন দেশী?'
'বেলজ্রিয়ামে তৈরি। খুব হালকা, চনেও ভান। যাই, অনেক কাজ পড়ে আছে।' ওদেরকে আরও একবার ধন্যবাদ দিয়ে প্যাডেনে চাপ দিন তিম।

সে চনে যাওয়ার পর কিশোরের দিকে তাকান রবিন, 'কোথায় কাজ - করে বলन না কেন?’
'আমারও অবাক नाগছছ।'
যোঁস করে নিঃশ্যাস ফে্লন মুসা, অনেক দেরি করিয়ে দিন। চनো, যাই, আমার মাইক্রোক্ষোপের দোকানে।'

আবার স্টোরের দিকে এগোন ওরা।

কয়েক কদম এগিয়েই পমকে দাডড়ান রবিন। মুসার হাত চেপে ধরন, ‘ওই দেখো, কে!

কিশোরও দেখেছে ছেনেটাকে। ওদেরই বয়েনী, কিন্ত অনেক নন্বা, রকেবারেই রোগা, টিংটিঙে তানপাতার জেপাই। ওদের চিরশক্রু টেরিয়ার ড্য়ন ওরফফ ש゙টটি টেরি। 'কারও পিছু নিয়েছে মনে হয় एँটকিটা। হাবভাব দেখো না, অকেবারে জেমস বড্।

চচনো তো দেখি কার পেছনে নাগুন,’ পা বাড়াতে গেল রবিন।
ওর হাত টেনে ধরন কিশোর। দাঁড়াও। সামনে যাওয়ার দরকার নেই, आড়ানে থেকে দেখা যাক।

নম্বা, সৃषেশী এক নোককে অনুসরণ করছে টেরি। হাতে একটা সুটকেস। বাইরে কোনধানে যাবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে মনে হয় निাকটা।

বড় বড় পা ফফনে নোকটার আগে চনে গেল টেরি। একটা দোকানের উইড্ডোর সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরের জিনিস দেখার ভান করন। উদ্mশ্য. তার ণপ্ছছন দিয়ে পার হয়ে যাক নোক্টা। আনাড়ি কাজ করছে নে, কোনদিকে তাকিয়ে আছে সেটাও নক্ষ করছে না। করনে দেখডে পেত, দোকানটা শৃন্য. মানপত্র কিছু নেই। বাপারটা নোকটার নজরে পড়নে যে সর্দেই করে বর্ৰভ পারে সে, সেই পরোয়াও করছে না।

পার হয়ে নেন নোকটা। আবার পিছু পিছু কয়েক পা গেন টটরি। তারপর গায়ের জ্যাকেট থুলে হাতে নিয়ে, পকেট থেকে একটা নানগ্গান বের করে পরন।

হেজে ঝে্লন মুনা, বাহ্, এক্কেবারে জেমস বড্ডের নাগরেদ! ব্যাটা ছাগন । ধরা পড়বে তো এখুনি।
'পড়ু না,' হাসতে ন্যাগল রবিন, 'মজাটা দেখি।'
কিশোরেরু নজর নোকটার দিকে। আনমনে বিড়বিড় করন, 'ওর পিছু निয়েছে কেন "টটকি?
'দেখো আবার, ছিনতাই করার তানে আছে নাকি। নোকটার সুটকেনে টাকা-পয়সা থাকতে পারে।'

আচমকা ঘুরে দাঁড়ান নোক্টা।
ঝট করে একটা দোকানের দরজার আড়ালে চনে থেন টৈরি। আস্তে করে মুখের একপাশ বের করে এক চোখ দিঁয়ে তাকান, লুরোচুরি খখলার নময় বাচ্চা ছেনে যেমন ভभিতে তাকায়। এক্টা মুহৃর্ভ চোখে চোひে তাক্কিয়ে রইল দুজনে। টেরির আচর়ে অবাক হয়েছে রোক্টা। পিছু নিয়েছে কেন বৃঝতে পারল না বোধহয়। কাঁধ ঝাঁকিয়ে অকটা বিশেষ ভঙ্গি ক্রেে হাঁটতে eরু করन।

দরজার आড়ান থেকে বেরিয়ে তার পিছু নিল টেরি। র্রের শেষ মাথায় গিয়ে পাশের একটা দোকানে ঢুকে পড়ন নোক্টা। কোন রকম দ্বিষা না করে

টেরিও पুরে পড়ল।
চরনো চলো, দেধি কি করে! এই দৃশ্য পয়না দিনেও পাব না,’ দৌড়াতে एরু করন মুনা।

কিশোর আর রবিনও ছুটল। দোকানের কাছে এসে দেখন, বড় একটা नान বেনুনের আড়ানে দাঁড়িয়ে নোক্টার দিকে চোখ রাখছে টেরি। নোকটা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে টুথপেন্ট কিনছে। পাশে মাটিত্ নামিয়ে রেধেছে সুটকেসটা। পেন্ট কিনে, সুটকেস তুলে নির্যে দাম দেয়ার জন্যে ক্যাশিয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। টাকা বের করে দিন।

হঠাৎ বেনুনটার आড়াল থেকে বেরিয়ে দৌড় দিন টেরি। তার কনুই লেগে একপাশে কাত হয়ে গেন অকজন ক্রেতা। সামনে নিয়ে কিছু বনতি यাচ্ছিন টেরিকে, ততঞ্ষণে সরে গেছে টেরি। নোজা গিশ্যে লম্বা নোক্টার হাত চেপে ধরে চিৎকার করে বনন, 'মিয়া, চলো আমার সজ্x, খানায়!'

এমন ভभ্রিতে ওর দিকে তাকান লোকটা, যেন টেরি একটা পাগল। ক্যাশিয়ার মহিনাও একই দৃষ্টিতত তাকান। টেরি আর নোকটাকে ঘিরে ফেলन কয়েক্জন ক্রেতা।
'दि হয়েছে?' জি,ড्ञস কর্র এবজন।
দোকানে দুকে পড়ন তিন গোয়েন্দা।
ঝাড়া মেরে টেরির হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিন লোকটা। কঠোর দৃষ्टिতে তাকাन, ‘গাজা খেয়েছ নাকি!’
‘কি ন্থয়েছি সেটা থানায় নেলেই বুঝ্তে পারবে,' আবার নোক্টার হাত চেপে ধরন টেরি। ক্যাশিয়ারকে বনন, 'যে নোটটা দিয়েছে ও, ভান করে দেখুন।

অবাক হনেও নোটটা তুনে নিয়ে দেখন মহিনা। কিছু বুঝতে পারন না।
হাত বাড়ান টেরি, "দিন।’
অনেক্টা বিমুए ভপ্সিতে নোটটা টেরির হাতত তুনে দিল মহিনা।
কাছে এসে দাড়াল তিন গোয়েন্দা। টেবির প্রায় গা ঘেঁষে দাডড়িয়ে তাকান নোটটার দিকে। পাচ ডলারের নোট।

তোতनাতে Єরু করন টেরি, ‘পা-পা-পাচ...’ নোকটার হত ছেড়ে দিল। বোকা হয়ে রেছে যেন। 'স-স-সরিল..আমি...ভু-ভু...’ ওর কনার চেপৌ ধরতে পারে লোকটা, অই ভয়ে আচমকা দৌড় মারু দরজার দিকে টেরি।

তিন গোয়েন্দাও ছুটন তার পেছনে।
দরজার বাইরে রসে ঘিরে ফেন্নল ওকে। কাঁধ চেপে ধরে চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞে কর্রল মুনা, 'ওকে সন্দেহ করেছিলে কেন? কেসটা কি?’

হাপাতে নাগল টেরি, 'দেঙ্থা, ছাড়ো আমাকে! ভান হবে না বনছি!'
'খারাপটা কার হয় দেখতে পাবে এখনই। রবিন, ডাকো তো ডদ্রলোককে। বলো, ছিনতাইকারী ধরেছি!

ভয়ে ভয়ে দোকানের দিকে তাকাল টেরি। আরও জোরে চিৎকার করে উঠন, 'ছাড়ো আমাকে!' ঝটকা দিয়ে নিছু হয়ে মুসার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে

দৌড় মারন।
মসসাকে ধরে ফেলন কিশোর, ‘‘্াক, মরুকণগে! আর যাওয়ার দব্রকার নেই
‘কিন্তু কোন সন্দেহে নোকটাকে ধরল ও?’ রবিনের প্রশ্ন।
'সেটা জানা যাবে, এমন কিছু জরুরী নয় এখন,' সায়েন্টিফিক স্টোরটা দেখিয়ে বনन, চনো।'
'বার বার বাধা,’ তিক্ত কণ্ঠে বলন মুসা। 'আজ আর মাইক্রোক্কোপ কেনা হবে না।
‘বাধাটা তো মজারই,’ হাসতে হাসতে বনन কিশোর। ‘ঠিকই বনেছ, שঁঁটির অই দুরবস্शা দেখার মজা পয়না দিনেও পাওয়া যেত না।

## তিন

মুসাকে দেণ্েে কাউন্টারের ওপালে রসে দাড়ালেন স্টোরের মানিক মিন্টার ন্যেগরি। থলথনে মোটা শরীর। হান্খিশুি মানুষ। মাথায় খাড়া খাড়া সাদা চুল। 'মাইক্রোন্ষোপ নিতে এসেছ?'

মাथা बাঁকানেন তিনি। নেচে উঠল সাদা চুল।
‘এরা आমার বন্ধু, মিস্টার ন্যেগরি,’ পরিচয় করিয়ে দিন মুসা, ‘রবিন..ক্কিশোর।'
'তিন নোয়েন্দা, অ্যা? খুশি হনাম,' কাউন্টারের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিনেন মিন্টার যেগরি। হাত মেনানো শেষ হলে মু সার দিকে তাকালেন, ‘‘্রক মিনিট। आমি মাইত্রোম্কোপটা নিয়ে आসি।

দ্দাড়ান। টাকা নিয়ে যান। একবারে মেমো কেটে আনবেন।’
মানিব্যাগ বের করে ভেতরের সমস্ত টাকা কাউন্টারে রাখল মুসা। দশ আর বিশ টাকার্র নোট্তনো সাজিয়ে নিল প্রথমে। একবার তণে বাড়িয়ে দিন, 'બণে নিন।'

টাকা নিয়ে ভেতরের অফিনে চনে গেলেন মিস্টার গ্রেগরি।
অপেফা করতে লাগন তিন গোয়েন্দা। দোকানের ণো-কেসে সাজানো নানা রকম সায়েক্টিফ্কি ইন্টমেন্টসের ওপর দৃষ্টি ঘুরছে কিশোরের।

পাচ মিনিট কাটন। अস্থির হয়ে উঠন মুসা। कि বাপার? এত দেরি করছেন কেন? বিক্রি করে ফেলেছেন নাকি জিনিসটা?’

ফিরে অনেন মিস্টার ত্রেগরি। চোখে উত্তেজনা।
शাতে বাৰ্স না দেখে মুসা জিজ্ঞেস করন, 'কি হনো, মাইক্রোজ্বোপ নেই? শেষ হয়ে গেছে?

মাথা নাড়লেন মিস্টার গ্রেগরি। নেচে উঠন চুল। বিশ ডনারের একটা নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলनেন, দেখ্যে, এটা জান। ডুমি দিয়েছ।'
‘थাইছে! জান! তা কি করে হয়? आজ নকালেই তো ব্যাংক থেকে डूलनाम।

মিন্টার ন্রেগরির হাতের নোটটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর আর রবিন।

সরি. সুসা, তুমি হয়তো জানো না, ইদানীং জান নোট ছড়িয়ে পড়েছে বাজারে। কয়েক দিন আগে পৃলিশ অসেছিন। সাবধান করে দিয়ে বলে خেন্ল বিশ ডলারের নোটের ব্যাপারে সত্ক থাকরত। নইনে ধরতে পারতাম না। বুঝন৷ম না, ব্যাংকের ক্রার্ক চিনन না কেন এটা।

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। 'মুনা, ব্টেশনে একটা जোককে ভাঙতি দিয়ে তেটা নিয়েছিলে, সেটা না তো?'
‘ঠিক বনেছ,' মাথা শাঁকান রবিন, 'জাল নোট দিয়ে ওকে ঠকিয়ে গেছে নোকটা।

ভুরু কোচকান মুनা, জ্েনেeনে দিয়েছে বনতত চাইছ?’
'সেরকমই ঢো লাগছে,' কিশোর বলন। যে ভাবব দৌড়ে পানাল।'
‘নোকটা দেখতু কেমন?’ জানতে চাইন রবিন। ‘आমরা একজ্জন নোককে দৌড়ে গিয়ে টেনে উঠতে দেখেছি। মাঝারি উচ্চতা, গাত্রাগোট্টা।
'ওই নোক্টাই,' মুনা বনन।
'আমরা দৃর থেকে দেখেছি,' কিশোর বনন। 'তুমি আর কিছু দেখেছ ওর মধ্যে, যা দেথে সনাক্ত করা যায় ওকে?’

এক সেকেড ভাবন মুসা। নোকটার নাক খূব চোখা। নান্যাস, ন্নাউচ হাট পরা। এই তো, আর কিছু দেখ্খি।' জাননোটটার দিকে তাক্কিয়ে বিষম হয়ে গেন সে। রাগ দেখা দিন চোৰে। 'তখন यদি খালি বুঝতাম...'
'কি আর করবে, ব্যাড নাক,' নহানুভুত্রির নুরে বননেন মিন্টার গ্রেগরি। মাইত্রোর্কোপটা নিয়ে যাও। পরে টাকা দিয়ে যেয়ো।

মাथा नाড़न মूना, ना, বाকি নেব ना।'
आরে নাও, নম্জার কি আছে। তুমি তো টাকা এনেইছিনে। উপকার করতে গিয়ে ঠণকে গেছ। নিয়ে যাও। যখন পারো, টাকা দিয়ে যেয়ো।'
'না, থাক आপনার কাছেই। বাবার কাছ থেকে ধার নিতে পারনে আজ বিকেলেই নিয়ে যাব মাইক্রোস্কোপটা।
‘ঠিক আছে, তোমার যেমন মর্জি।
দোকানদারকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরোত যাবে মুনা, হাত তুনন কিশোর, "দাঁড়াও। এক মিনিট। মিন্টার গ্রেগরি, জাননোটটা কি করবেন?’
'পুলিশকে দেব।'
'আমাদের দিয়ে দিন। ক্যাপ্টেন ইয়ান'ঢ্যেচারকে পৌছে দেব।'
মুনার দিকে তাকালেন মিস্টার গ্রেগরি। দেবেন কিনা, দিষা করছেন।
মাथা কাত করন মুনা, 'দিতে পার্রেন। ক্যাত্টেনের সঙ্গে. आমাদের থাতির্র आছে। আপনার আর কষ্ট করে যাওয়া नাগবে না।


নাও,’ নোটটা কিশোরকে দিয়ে দিলেন দোকানদার।
বাইরে বেরিয়ে রবিন জিজ্ঞেস কর্ল, কেন নিনে?? ভালমত পরীক্ষা করার बन्गে?
‘ঁ্যা,' নোটটা পকেটে রেণে দিন কিশোর।
ঘড়ি দেখ্ন মুসা। চারটে বাজতে অনেক দেরি। বাড়ি যাব?’
'यां।'
চনো, আমাদের বাড়িতেই যাই। দুপুরে ওখানেই খাবে।'
'চनো।
বাড়ি ফিরে গাড়িটা গ্যারেজের বাইরে রেখে রবিন আর কিশোরকে নিয়ে घরে पুকন মুসা। রাম্নাঘরে কাজ করছেন মিजেস আমান। মুষ ডুনে जाবালেন, মাইক্রোক্পেপ आনলি না?’
'ना । গোনমান হয়ে নেছে,' মাথা ঝাঁকান মু । । 'মা, বাবা কোথায়?'
'মাছ ধরত্ গেছে, বনের মধ্যে ডোবাটায়।'
কিশোরের দিকে ফিরন মুনা, যযাবে নাকি?'
চনো।'
'মা, রান্না হয়েছে?’
‘‘ই হয়ে গল। তোর বাবাকে বলিস চনে আসতে।'
অনেক বড় পুরানো অকটা খামারবাড়ি কিনেছেন মিন্টার আমান। आশেপাশে বন, পাহাড়, নদী-নালা, ডোবা, মাঠ, সবই আছে। সোজা বনের দিকে অগোন তিন গোয়েন্দা।

মুনাদের নীমানার বাইরে বেশ অনেকটা দূরে পুরানো একটা পরিত্যক্ত ময়দার কলের পাশে বড় অকটা বিল্ডি? দেখিয়ে কিঝোর বনন, 'বাহ্, বানিয়ে ফেনন দেধি। এত তাড়াতাড়!!
'য়া, কাজও שরু করে দিয়েছে কারখানায়,' মুনা বনল। 'বাবার কাছে ফনनাম, ওয়ারনার করপোরেশন নামে একটা কোম্পানি জায়গাটা কিনে কারथানা বনিয়েছে। স্পেন মিসাইনের পার্টস বানায় ওরা।'
'মিনটাকেও তারমানে ভাঙবে।'
‘নাও ভাঙতে পারে। ভাঙনে আমার খুব খারাপ নাগবে। ঐতিহাসিকজায়গা। ইনড্যিয়ানদের র্রাকা ছিন এক নময়। ওখানে থাকত ওরা, কত কত নড়াই করেছে, শিকার করেছে। আহূ কোথায় গেন! এমনি করে কানের आড়ানে হারিয়ে যায় নব, থাকে খ্ূ র্মৃতি। মিলটা বোধহয় ভাঙবে না ওরা, কারণ হুইনটা মেরামত করে নিয়েছে। আগের মতই ঘোরে ওটা। কোয়ার্টারেরও জানানা দরজা মেরামত করে দেয়াণে রঙ নাগিয়ে নিয়েছে। মিনের শমিক্রা বাস করবে মনে হয় ।
‘কিন্তু হইল মেরামত করন কেন?’ রবিনের প্রশ্ন। ‘এ জিনিস দিয়ে তো আর এখন গম ভাঙাবে না কেউ।
'ভাঙত় হয়তো ওদেরও খারাপ নাগছে। প্ররানো স্גৃতি হিনেবে রেৰে দিতে চায়।
‘নিয়ে দেষত্রে হয় রকদিন,’ কিনোর বনন। 'পুরানো আমলের জ্রিনিস দেষতে ভান লাগে আমার।'

আআমারও' রবিন বলল, 'দেখার সময় মনে হয়, লাফ দিয়ে বহ শুত বছর আগে চনে গেছি।'
'আমি ভাবছি, একটা চাকরি চাইতে যাব কিনা ওদের কাছে,' মুনা बनन। ‘িिশটা ডनার তো ঠক্বিয়ে গেন। বাবার কাছ থেকে নিই আর যার কাছে থেকেই নিই, টাকাটা শোধ করতে হবে তো।

দেবে ওরা চাকরি?'
‘কেন দেবে না? নিচ্চয় অনেক শমিক দরকার হয় ওদের।'
এগিয়ে চলল তিনজনে। বনে ঢুক্তে কানে এন পানি বওয়ার কুনকুন ขদ̆।

দারুণ জায়গা! মুসা বলন।
হানन রবিন, 'রোজই তো একই কথা বলো।’
'জায়গাটা আসলেই দারুণ! বলব না তো কি।
গাছপালার ভেতর দিয়ে অগিয়ে রকটা সরু পাহাড়ী নদौর পাড়ে চনে এন ওরা। নদী থেকে নানা বেরিয়ে সিয়ে একটা বড় গর্তে পড়ে ডোবার সৃষ্টি করেছে। তার পাড়ে বসে মাছ ধরছেন মিন্টার আমান।

ডাক দিতে যাाবে মুনা, এই সময় ছিপ ষরে টান মারলেন তিনি। বাঁকা হয়ে গেন ছিপের মাথা, সুতো টানটান। পানিতে তুমুন তোনপাড়। নাফ দিত়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে তাঁর চোখ পড়ন মুনার ওপর। "ধরেরি ব্যাটাকে! অনেকক্ষণ ধরে জালাচ্ছে!'

হুইনে কড়কড় শব্দ তুলে নুতে টটনে নিয়ে চনেছে বিশাল মাছটা। নাनাটার দিকে যাচ্ছে। বেরিয়ে যেতে চায় নদীতে।

কিন্তু নানার মুখের কাছে যাওয়ার পর হইনের চাবি আটকে দিত্যে সুত্তে ছাড়া বঙ্ধ করে দিলেন মিস্টার আমান। টান নেগে আরও বেবেকে নেল ছিপের মাथा।

নিচের দিকে না তাক্কেয়ে দৌড় দিতে গিয়ে পিচ্ছিন্ন শ্যাওনায় পা দিত়ে বসन মুনা। সড়াৎ করে আছাড় খেन। গড়িয়ে পড়তত eরু করুল ঢান বেয়ে। র্রবিন আর কিশোর ধরে না ফেলনে গড়িয়ে পড়ে ফেত পানিতে।

কাদা আর শ্যাওনায় মাখামাখি হয়ে উঠে দাঁড়ান মুসা। ছড়ে যাওয়া কনইই ডनতে ডनতে বनন, 'থ্যাংক ইউ!’

অনেক কায়দা-কনরং করে মাছটাকে টেনে ত্রুললেন মিস্টার আমান। মূখ থেকে বড়শি খুলডে খুলতে आপন মনেই বননেন, てেকে গেছে একেবারে। কদিন ধরেই চেট্টা করহি, খায়, খায় না, ঠোকর দিয়েও দেয় না, এমন করে। आखকে ধরা পড়ন।
‘ছেড়ে দেবে নাকি?’ মাছটার দিকে তাক্কিয়ে আছে মুনা।
হাनলেন মিন্টার আমান। হুই কি বনিস?’
आমি आর কি বনব। রোজই তো দুটো-চারটে ধরো আর ছাড়ো।

## এটাই তোমার মজা।

না てেতে পারলে অহেত্রৃ মাছতনোকে মেরে লাড কি?’
 বোঝা यাচ্ছে,' জানের ব্যাগে মাহটो ডরতে আরু করুল মুসা।

ফেরার পণ্রে বাবাকে জান নোটটার কথা বলন সে। চিন্তিত ভभিতে মিন্টার आমান বললেন, তুইও ঠকললি!
'কেন, তুমিও পেয়েছ নাকি?'
 ণেট্রে নিতে গিয়ে ধরা পড়ন। ম্যানেজাব্রের হাতে অন্তত তিনটে ওরকম নোট পড়েছে, সেজন্যেই চিনে ফেল্নন।'
'বिশ ডনারের্র নোট নেয়াই মাশকিন হয়ে গেন দেখি,' রবিন বनল।
"র্যা, এখন থেকে দেখেভনে নিয়ো।
‘বিশ ডলারের নোটই নেব না আর,’ মুসা বলন। 'তাহলেই ঠকতে হবে ना।

বना यায় না, অन্য নোটও জান থাকতে পারে। সেজন্যে এখন থেকে কারও কাছ থেকে টাকা নেয়ার সময় ভাল করে দেখে নেয়াটাই উচিত হবে, যত টাকার নোটই হোক।

## চার

খখয়েদেয়ে আবার বেরোল ওরা। চনে এন শহরের বাণিজ্যিক এনাকায়। মিন্টার গ্রেগরিকে টাকাটা বুঝিক়ে দিয়ে তারপর যাবে স্টেশনে।

গাড়ি রেধে দোকানের দিকে পা বাড়াতে গিয়েই থমকে দাঁড়ান মুসা, হাত খামচে ধরন কিশোরের, ‘খাইছে!’
'কি इनো?’
‘ওই দেてো, নেই ন্েেকটা••তে আমাকে বিশ ডনারের নোটটা দিয়েছিন!
‘ধরছ না কেন!’ বनে উঠন রবিন, ‘জিজ্ঞেস করা দরকার, কেন জাল টोকা দিন।

বিকেনের ভিড়। বাজার করত এजেছে অনেক লোক। তাদের মধ্যে দিয়ে পথ করে দৌড় দিল তিনজনে। নোকটার চোখে পড়ে যেতে পারে এই ভয়ে মান্সে মাঝেই মাথা নিছু করে ফেল্লছে।

মোড়ের কাছে ট্রাফিক পোন্টের কাছে এনে দাঁড়িয়ে যেতে হন্ো । नान আनো উ্জেছে সিগনানে। পথচারীদের রাস্তা পেরোনো বন্ধ, এখন গাড়ি চলবে। প্রায় গায়ে গায়ে নেেগে এগোচ্ছে গাড়িজেো। একটু ফাককফোঝর নেই যে তার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যাবে ওরা।
‘উহ্,’’ অর্ধuর হয়ে হাত নাড়ন রবিন, 'আনো জ্নার আর সময় পেন না!’
आলো যেন आর নিভতে চায় না। যथन লাन নিভে সবুজ জানन, রাস্তায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ন ত্নিজনে, দেরি হয়ে ঢেছে তখন। নেই নোকটা।

পরের দুটো র্রক উর্ব্বপাসে বেরিয়ে এল ওরা। প্রजিটি কোণ, গলিঘুপচিত্ চোখ বোলাল, লোকটাকে দেখল না।

দাঁড়িয়ে গেন মুসা। ইাপাতত হাপাতে বলन, 'লাত रनো না কিছু!'
চোখের পাতা সরু হয়ে এল কিশোরের, ‘রকটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেলাম. জেনেeনেই তোমাকে জান নোটটা দিয়েছিন নোকটা। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে নাফ দিয়ে টেনে উঠে পালিট্যেছিন। কিন্তু চলে যাওয়ার দুই ঘন্টা পরেই আবার রকি বীচে ফ্রের আনাটা অদুত;
'হয়তো তখন বেশিদূরে যায়নি,’ রবিন বনল, ‘পরের শহর হেনরিভিরে গিয়েই নেমে গেছে। ঢেখ্খান থেকে ফিরে আসত্ সময় লাগে না।

বাকি টাকা দেয়ার জন্যে হ্যামারসনস সায়েন্টিফ্কি দ্টোরে ফিরে চলল ওরা।
'নুমি ঠিকই বনেছ,' রবিনের নঙ্গে এক্মত হনো কিশোর। 'ওখানে यাবার आরও কারণ থাক্তে পারে-পকেটের বাকি নোটউুনো পাচার করে এনেছে। কিংবা ওখান থেকে নতুন নোটও আনতে পারে।
'তোমার ধারণা,' মুনা বলন, 'হেনরিভিলে আছে ওদের জান নোট বানানোর কারथানা?
'थাকতত পারে, জানি না। তবে রকি টীচের বাজারে আরও জাল নোট ना ছড়ানেই आমি খৃশি হব।
'তোমার খৈশিতি ঢো আর চলবে না ওরা। তবে বেশি নোট বাজারে চনে রনে বাপারটা সবার জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।'
'কার কার কাছে জানন্নেট পাওয়া যায় সে ব্যাপারে কড়া নজর রাখতে হবে এখন শেকে,' রবিন বনन।

মিন্টার গ্রেগিরিকে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে মাইক্রোন্কোপটা নিয়ে বেরিয়ে এন মুनা । বাঙ্সটা গাড়িতে রেরে কিশোরের দিকে ফিরন, কোনদিকে যাব?'
'थानाয় याও।'
ইয়ান ফ্যেচারকে অফ্ডিনে পাওয়া গেল। চেয়ারে বনেছিলেন তিনি, ওদের ছুত্তে দেখে সামনে বুঁকলেন, 'মনে হয় কোন খবর আছে?'

জান নোটটা বের করে দিল কিশোর। ‘এটা দেখুন।'
'आা?’ নোটটা হাতে নিনেন ক্যাপ্টেন।
মাथा শাঁাল কিশোর। 'মুनाढ़ক ঠকিয়েছে অকেটা নোক। आর কেউ রিপোঁ করেছে?

করেছে । বিশ ডनाরের নোটের ব্যাপারে সির্রেট সার্ভিন आামাদের


'बिन?' घूनाब्र প্রभ्म।
＇बानिয়াতদের ফांদে চ্লোর্প জন্যে। পুनिশ নאর রাখছে না ভাবनে गাডাবিক কাজক্ম চালিয়ে यাবে ওরা，সাবধান হবে না，এই সুযোগে ওদের ধরার চেৃ্টা করব।

চেয়ারে বসন তিন গোয়েন্দা। যে লোকটা মুসাকে ঠকিয়েছে，তার চেহারার বর্ণনা দিল। ফাইন দেখলেন ক্যাপ্টেন। সন্দেহভাজনদের তালিকায় এর্রকম একজन নোকের ক্থা নেখা আছে।

যযত৮নোর কথা জেনেছি，এটাই সবচেয়ে চালাক। একেকবার একেক ণোশাক পরে，জান নোট শোভ করার সময় এক কাপড় দুবার পরে না।＇
＇শোভ？＇বুঝতে পারল না মুনা।
‘পোদার জালিয়াত যারা জান টাকা চালান করে তাদের বনে শোভার， পানারও বনना হয়।＇নোটটা দুই আঙ্ধুলে টিপে ধরে ডনে দেখলেন ক্যাপ্টেন। ‘বানিয়েছে খুব ভাল। মাইত্রোর্ষোপ দিয়ে দেখনে হয়তো কিছু বোঝা যাবে।＇

হাসন মুনা।＇নেই জিনিসও রেডি আছে।＇বাষ্স খুলে যত্ত্রাট বের করে দিন সে।＇আজকেই কিনলাম। কেনার সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেগে ঢেন।＇

মাইজ্রোশ্ষোপটা ঠিক্ঠাক করে ফোকাস করতে মিনিট্খানেক নাগল। নোটটা ভান করে দেখে মুখ তুনनেন। ন্＂，সব কিছুই ঠিকঠাক আছে， নুতোটা পর্यন্ত，খালি চোৰ্ কিছ্ ধরা যাবে না। তবে পুরো নিখুত যে করতে পারেনি，মাইত্রোক্ষোপ দিয়ে দেখনে বোঝা যায়। দেখো，ছবিতে হানকা ধৃনর রঙ，সুতেততও গোলমান রয়েছে।

এক এক করে দেখন তিন গোয়েন্দা। মাথা দুনিয়ে কিশোর বনন，‘হু， বৃঝলাম। মাইত্রোম্কোপ দিয়ে দেখাতেই মিন্টার গ্রেগরি বুঝেছেন，নোটটা जान।

মাইক্রোন্কোপের আলো নিভিয়ে，ক্রিপ খুলে নোটটা বের করে আনলেন ক্যাপ্টেন। কিশোরের দিকে ঠেনে দিয়ে，পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে आরেক্ট বিশ ডলারের নোট বের করে দিনেন। আসন আর নকলের পার্থক্য বোঝ্েে। কাগজ্রে ত্যাৎ आছে। आসনটার চেয়ে নকনটার কাগজ পুরু আর খনখসে।

এই সময় ফোন বাজন। রিসিভার তুনে কানে ঠেকালেন তিনি। ওপাশশর কथা 氏নে রিসিভার রেথে দিয়ে ছেনেদের দিকে তাকালেন，＇আমাকে এখৃনি জরুরী কাজ্র বেরোতে হবে। নোটটা এনে ভাল করেছ। জান নোটের বাপারে আরও কোন সৃত্র বা てোজ यদি পাও，আমাকে জানাবে। এই নোটটা आমি নিক্রেট নার্ভিনকে দিয়ে দেব। লোকটার কথাও বলব।

अষ্সি থেকে বেরোনোর সময় র্রিন বনল，＇কিশোর，שঁটকিও জান নোটের てোজ পেয়ে যায়নি তো？পাচ ডলারের নোট দেথে ও হতাশ হয়েছিন，মনে আছে？’

আছে। आমি आগেই ডেবেছি কথাটা। এমন হতে পারে，নোকটার কাছে বিশ ডনারের জান নোট দেখেই পিছ্হ নিয়েছিন। নোকটা ওকে পিছ্ছ নিতে দেてে বুঝে ঝেনে ওর উদ্লেশ্য，তাই দোকানে দুকে অন্য নোট দিয়েছে，＇

घড়ি দেখন কিশোর। ‘টেন আসার সময় হয়েছে। চনো, যাই। আর দেরি करा याয় ना।

## भाठ

ওরাও স্টেশনে দেকন, চারটের টেনও অসে দাঁড়াল প্লাটফ্ম্মে।
পেছনের বগি থেকে রাশেদ পাশাকে নামতে দেখল মুনা। 'ওই যে, এনে গেছেন।

অগিয়ে গেন তিন গোয়েন্দা।
তিনিও দেখতে পেয়েছেন ওদের। রগিয়ে রনেন।
'সকালের গাড়িতে এনে না বেন?’' জানতে চাইন কিশোর।
'কাজ শেষ হয়ুনি,' জবাব দিলেন রাশেদ পাশা।
ফেরার পথে গাড়িতে জাল নোটের খবর চাচাকে জানান কিশোর, সাবধান করার জন্যে। সরাi-ররি তাকান চাচার দিকে, 'তুমি ঠকোনি তো?’

পকেটে হাত দিলেন রাশেদ পাশা। মানিব্যাগ বের করে তিনটে বিশ ড়নারের বোট বের করূেন। ভাল করে দেখে বলনেন, 'মনে তো হয় না। এञনো আনन।

কিশোর आর রাশেদ পাশাকে ইয়ার্ডে নামিয়ে দিন সুসা। রাবিন বজে রইন গাড়িতে। ড্রাইভিং সौটের জানানা দিয়ে মুখ বের করে মুনা জিজ্ঞে স করন. "কাंन কি কাজ आমাদের?

ফিরে তাকান কিশো I, ‘এখনও জানি না। ওয়ারনার মিনে নত্যি যাবে নাকি চাকরি করতে?’
'যাব। টাকা দরকার।'
নামটা セনে কান খাড়া হয়ে গেন রাশেদ পাশার। 'কি মিন্ন বনनি?’
'ওয়ারনার মিল। মুসাদের বাড়ির কাছে একটা পুরানো ময়দার কন आছে। চারপানণ বিরাট জায়গা। সেখানে কারখানা বসিয়েছে ওয়ারনার করপোরেশন নামে অকটা কোম্পানি। ত্পেন মিনাইলের পাট্ট বানায় ওরা। মুनা নেখান চাকরি করতত মেতে চায়।'

ভানই তো চাকরি বপয়েও যেতে পারে। পয়না আছে ওদের।
'তুমিও নাম ‘নनছ নাকি?'
‘艹খূ নামই নয়, ওখানকার কয়েকজন অফিসারকেও চিনি।’
একবার ভাবল মুनা, রাশেদ পাশাকে বनে অফিनারদের সক্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতכ. যাতে চাকরি চাইতে সৃবিধে হয়। কিন্তু পরশণে বাতিল করে দিল ডাবনাট। ন নিজ্জের কাজ নিজ্রে করা ভান। অকেবারে অপারগ হলে তখন অন্যের দারস্থ হওয়া যেযে পারে। কিশোরের দিকে তাকান, 'কান আর


দির্যে বেব্রিয়ে পড়ব। চনে যাব নদীর ধারে। বিছ্র বিশেম পাথর खোগাড় ब্র্তে হবে।
 ठिब आছг, তাই করা याবে। याद কान।’

রাতু খাবার টৈবিনে বসে জান নোট নিয়ে চাচার সন্গে অনেক आলোচ্না কর্রন কিণোর। রাশেদ পাশা বनনেন, তিনি धনেছেন, জানিয়াতদের চক্রটা নাকি বেশ জোরান। ওদের ধরার অনেক চেটা ক্রছে

 চাপাচাপি কন্রন না। গোয়ে্দোদের অনেক গোপন বাপার থাকে। নিজে
 ক্থা চচপে রাণ্ে, সময় না হনে সহকারীদhরকেও বলে না।



 याচ্ছে রब্টা ছায়াম্রি।


 বাগানের মাঝ্রের প্ ধরে। পথের ণেশ মাথায় রাথা রক্টা সাইকেনে চেপে. बनल।

 দিকে। কিন্তু ত্ক্ষণ চনে গেছ্ নোক্টা। নেটের বাইরে বেরির্যে কোন जाই<েন आরোইীকে চোখ পড়ন না ওর।



কিশোর ফিরে আসতেই घরের বারান্দা থ্ৰে জ্রিজ্ঞে করনেন মেরিচিঢী, কি হয়েছে?’

চার দ্রকেছিন।
র্রাশেদ পাশার চোখ পড়ন ডাকবাষ্বणীর দিকে। সাদা অকটা খাম্র

 नाম नেখा।



 তাক্যিেে জোরে জোরে পড়ন, রাশেদ পাশা, তদন্ত বন্ধ করো। নইনে বিপদ

 ছেন্তেনো করত, এখন বুড়োটী ধরেছে। গোয়েন্দািিরি না ছাই! সবাই<ক थुन না করিয়ে आর শান্তি হবে না।
 Јাকাc্ নাগন সবার মৃখের দিকে।

চাটীকে শান্ত করার জনো হাত্রে কাজটা নেড়ে রাণেদ পাশা বননেন,



 পাশাও নেমে এনেন। তার সন্গে বোরিন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে গজাজ করভ৩ थাক্নেন চেরিচাট।

 গেছে।




 ना।



 টাইপরাইটার দিয়ে টাইপ করা হয়েছে দৌা দোে কাজ হু...

## ছয়

সকালে द্রবিনকে ফোন করন কিনোর। রাতে চোর आসার घটনা জানান। চনে জানতে বলন ওকে।

রবিন এনে ওকে নিয়ে বেরোন কিঝোর। রকি বীচের একটা বড় নাইকেনের দোকানে এনে প্যাড্ডেনটা দেখিয়ে জানতে চাইন, खिনিসটা

## কোন মডেনের সাইকেনের।

‘অদেশী নয় এ্রা,' দোকানদার বनল, 'বেনজিয়ামে ঢৈরি। রকি বীচে এ ধরনের জিনিস বিক্রি হয় না কোন দোকানে।'

হতাশ হলো কিশোর। প্যাডেনটা পক্কেটে রেটে দিয়ে জিজ্ভেস করন, 'কোথায় হ়, বনরত পারেন?’’

হেভেন্মরের দোকানে গিয়ে দেখতে পারো। ওরা সব ধরনের বিদেশী নাইকেনের পার্টস বিজ্রি কার্র।
'দোকানটা কোথায়?
হেনরিভিলে।
দোকান থেকে বেরিয়ে কিশোর বনন, ‘েশ কাকতানীয় ব্যাপার তো! বছরে এক্টা দেখি না, অথচ গত দুদিনে দুটো বেনজিয়াম নাইকেলের দেখা পেট়় গেনাম!

গাড়িতু উঠে জিজ্ঞেস করল রবিন, হ্নেরিভিনে যাব?’
'যাও। সৃত্র যখন পাওয়া গেছে অকটা, থোজ নিয়ে आসি। ওখান থ্বে অসে মুনাদের বাড়িতে যাব।'

হেভেনমূরের দোকানে पুকে প্যাডেনটা দেখাতেই দোকানদার বনে উঠন, ঢোমার প্যাড্রেও ভাৎন। নাহ্, জিনিসঙনো মনে হচ্ছে নৈবিধের না। এজ্টেবে বলতে হবে। এইমাত্র আরেকজ্জন এসে একই সাইকেনের পাডেন কিনে নিয়ে গেন।

চট করে রবিনের দিকে তাকান কিশোর : ফিরন দোকানদারের দিকে। 'লোকটা দেখতে কেমন?’
‘তিড় ছিন, চেহারা তো মনে করতে পারছি না, তবে নোক নয় ও, এটা মনে আছে। একটা ছেনে।

আর কিছু জানাত পারন না দোকানদার। অই নামান্য সৃত্র দিয়ে চোর ধরা যাবে না, বুঝতে পারছে কিশোর।

দোকানদার<ে ধনাবাদ দিয়ে বেরিয়ে এন দুই গোয়েন্দা।
মুনাদের বাড়ির দিকে গাড়ি চানান রবিন।
খামারবাড়িতে অনে দেখল, ওদের জন্যে অস্থির হয়ে অপেক্ষা কর্ে মুनা । দেখে বনে উঠন, ‘রত দেরি?’
'হেনরিভিনে গিয়েছিনাম,' জবাব দিন রবিন।
'হেনরিভিলে!' ভুরু কোচকান মুনা।
কেন গিয়েছিন, জানানো হলো মুनাকে।
 नमीতে याजয়া।

প্রানো মিনটা পার হয়ে নতুন বিন্ডিংটার দিকে যেতে হয়। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে গেন মুসা। 'বাহ্, সুদ্দর করে ফেলেছে তো। আগের
 ফেলেছে।

পুরানো দিনের মতই घুরছে হইন। এক্টা পুকুর থেকে নালা কেটে পানি এনে চাকার গায়ে পানি ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই পানির তোড়েই ঘোরে বিশাল চাকাট। ন নিচে বিরাট গর্ঠ, তাতেও পানি।

দের্যো; পাহাড় থেকে নেমে আসা একটা সরু নদীর ওপরের ছোট বিজ দেখান রবিন, কেমন ছবির মতন।

মিনের উত্তরে তিনশো গজ দৃরে তৈরি হয়েছে ওয়ারননার করপোরেশনের নতুন বারथানার পেছনেের গেট। গেটটা বন্ধ।
'নতুন আার পুরানোর বৈষম্য দেণো,' বनন রবিন।
কাঁচী রাস্তা ছেড়ে গেটের দিকে যাওয়ার রাস্তায় উঠন ওরা।
इঠাৎ পান্না খুনে বেরিয়ে এন একজন পেশীবহন নোক। পরনে গার্ডের ইউনিষ্ম। ওদের<ে জিজ্জেস করন, 'কি চাই?’
‘র্টটা চাকরি চাইতে এসেছিনাম,’ জবাব দিন মুসা।
'আ্যাপ্যেন্টমেন্ট করে এসেছ?'
'না। ভুন হয়ে গেছে। ফোন করে আসা উচিত ছিন।'
 নেই, ছুটকা-ছাটকা কিছ্হ কাজ বাদে।
‘এनाমই যখন, পার্সোনেন ম্যানেজারের কাছে এবটা দরখাস্ত রেরে आসি, কি বনেন?'

এব মুহ্ত্ত ভাবন নোকটা। দাঁড়াও, আগে পার্সোনেন অফ্ডে ফোন করে জেনেনিই ৷

ওদেরকে রেরে ভেতরে চনে গেন নোকট।
চারপাশে তাকাতে নাগন গোয়েন্দারা। দষ্মিণে পাতাবাহারের ঝোপ ছছাটছে একজন ন্লেক। পরনে ওভারঅন। ধৃসর হয়ে এসেছে চুল।

ঝোপের কিনারে পরানো অক্টা পিপা পড়ে আছে। এক সময় ময়দা রাখা হত তাতে। এখন মাটি অর্তি করে ফুনের টব বানানো হয়েছে। চারপাশে ঘাস গজিয়ে আছে।

গেট খুলে বেরিয়ে এন গার্ড ; 'সরি, নোক দরকার নেই;
হতাশ ভभ্গিত নিঃশ্বাস ফেনन মুনা, आমি জেবেছিনাম অতবড় কারখানা, কোন না কোন কাজ তো পাবই। ঠিক आছে, কি आর করা। বন্ধুদের দিকে তাকান, 'চলো, যাই।’ গার্ডকে ধন্যবাদ দিয়ে হাঁটতে eরু করল সে।

মিনের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় থমকে দাঁড়ান কিশশার। দষ্মিণের দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা বেনজিয়ামে তৈরি অকটা সাইকেন। ভান করে দেখার জন্যে প্রায় দৌড়ে এল ওটার কাছে। দেখো, চিমেরটার মতই।’

পকেট থেকে প্যাডেনটों বের করে মিনিয়ে দেখন সে। অবিকন এক জিনিস। সাইকেলের একটা প্যাডেন অন্যটার চেয়ে পুরানো। নতুন প্যাডেনটায় হাত দিয়ে নিজ্রেকেই যেন বলন, ‘‘’অকদিনের মধ্যে বদনানো হয়েছে। রটা निয়েই কান রাতে ইয়ার্ডে यায়নি তো নোকটা!

দেয়ানে অ்তো খেয়ে ঢিমের সাইকেনের সামনের চাকাটা সামান্য দুমড়ে
 বৈनिয়ে দেঋ্ন সে। ভাঙা কিংবা বাকা পাওয়া গেল না একটাও, তরে তাতে बिছ্ প্রমাণ হয় না; বাকা স্পোক সোজা করে নেয়া যায় নুজ্জেই, 心েঙে গেনে বদলে নেয়া यায়। সামনের মাডাার্ষি আচঢড় নেগে রঙ ছড়ে সিয়েছিন টিমেরটার, এটাত নেই। রঙ করে নেয়াটা এমন কঠিন কিছু নয়। সুতরাং দূর্ঘটনার কোন মাক্ষর না থাকলেও এই সাইকেলটা টিমেরটা হতে বাধা बिই।

সোজা হয়ে দাঁড়ান কিশোর। সঙ্গীদের বলতে গেন, ‘এটা নিয়েই ইয়ার্ডে গিয়েছিন চোর...

পেছন থেকে চমকে দিল একটা কণ্ঠ, ‘কি দেখছ্ অমন করে?’
তাড়াতাড়ি হাতের প্যাডেলটা পকেটে ভরে ফেলে ফিরে তাকাল কিশোর। পাতাবাহারের ডান ছাঁটছিন যে, সৌই নোকটা।

কিমোর বলন, ‘ান ঢিম ফ্রিশ্ষ নামে একটা ছেলের সক্গে দেখা ইয়েছে, এ রকম একটা সাইকেন দেখেছি তার কাছে। বেলজিয়ান সাইকেন খুব একটা দেখি না তো এদিকে, তাই দেখছিনাম।

অক্টা মूহ্ঠ বিশ্ময় ফুটে রইল নোকটার চোひে, তারপর হাসল। 'সাইকেনটা টিমেরই। স্স এখানে কাজ করে। কান নিচ্চয় প্রিন্টারে কপি দিতে যাওয়ার সময় তোমদের সজে দেখা হত্যেছে?’
'কোথায় यাচ্ছিন বলেনি। কি কাজ করে জিজ্ঞে করেছিনাম, তাও বनেনি।'
‘ठিকই করেছে, ওই রকমই নির্দেশ দেয়া আছে ওকে। টপ-সিত্রেট কাজ হয় এই কারখানায়। ওয়ারনারের কোন ক্থা বাইরের কারও কাছে ফাঁস করা মানা। করনে আর ধরা পড়নে সত্গে সঙ্গে চাকরি যাবে। তা ছাড়া তার চাক্রিট টেম্পোরারি। যथন ত্খন বিদেয় করে দিতে পারে।’
'চিমি आছে নাকি এখানে? দেখা করে যাই।'
'না। একটা জরুরী কার্জে বাইরে পাঠানো হয়েছে। বাजে করে যাবে। ফিরতে দেরি হবে।'

কাজ করতে চনে গেন নোকটা।
মিলের দিকে তাকাল মুসা। দোতনার একটা জানালার দিকে চোখ পড়তে থমকে গেন দৃষ্টি। মনে হরো, চট করে সরে গেল একটা মুখ।
'খাইছে! টিম ফ্রিশ্ককে দেখলাম মনে হনো!’

## সাত

তিনজনেই তাবিয়ে জাছে জনানাটার দিকে। কাউকে দেখা ণেন না আর;
'ভুন দেখোনি তো?’ রবিন বনন, 'রোদের কারসাজি, জানানার কাঁচে ছায়া নড়তে দেধ্থে।
'না,’ দৃঢক্ঠে বলন মুनা, 'ছায়া নয়, মানুষই দেখ্খছি!’
একটা নেকেড্ড মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে রইন কিশোর। তারপর রওনা হলো ওভারঅন পরা লোকটার দিকে। ওর কাছে এনে জিজ্ঞেস করন, ‘সত্যি কি বাইরে গেছে টিম? এইমত্র দোতলার জানালায় ওকে দেখনাম মনে रনো ।
'তো কি মিথ্যে বনছি?’ রেগে উঠন তোকটা। 'তোমরা যদি ভুলভান দেখো, চোখ দেখাওগে ডাক্তারকে।

পাল্টা জবাব দিতে যাচ্ছিন মুসা, তাড়াতাড়ি তার কাঁধ চেপে ধরে থামান কিশোর। নোক্টাকে জ্ভ্রেy করন, 'রাত্ও কি কাজে পাঠানো হয় ওকে?’
'না। বিকেন সাড়ে পাচটায় ছুটি। সাইকেন এখাতে রেঝে হেেটে বাড়ি চনে যায় নে।’
'এখানে কোথায় রাখে?’
মিনের পেছনে অক্টা খখানা জায়গায় বাতিন জিনিসপত্র রাখা হয়, ওখানে।

তারমানে রাতে ইচ্ছে করনেই শে কেউ ওটা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে,' নিচ্রু নরে বিড়বিড় করন কিপোর।
'কি বनলে?'
ना, কিছू ना।
দীর্ঘ একটা মূহ্ত চোখে সন্দেহ নিয়ে কিশোরের দিকে তাক্টিয়ে রইন ন্নেকটা। তারপর ঘড়ি দেখল। 'ওহ্, লাঞ্ষের দেরি হয়ে यাচ্ছে।' তাড়াহড়ো করে বিল্দিঙের দিকে চনে গেন जে।

ফিরে চনন তিন গোয়েন্দা।
'आরেক্টা ক্াা ভাবছি,' হাটতে হাঁটতে বলন কিশোর, 'দোকানে গিয়ে টিমই প্যাড্ন কিনে আনেনি তো?’
‘ওকে জিজ্রেস করনেই হয়,’ রবিন বনन।
'পাব কোथায়?' মুসার প্রশ্ন।
‘আবার আনব এখানে,' কিশোর বনন। 'यड তাড়াতাড়ি স্ভব।'
মুनাদের বাড়ি ফিরে খাবারের প্যাকেট নিয়ে নিন ওরা। নদীর দিকে চनन। নদौর পাড়ে এসে বনের ধারে সুন্দর এক্টা জায়াা দেণে বハে পড়ন।
 দিল মুजা। 'পেট খানি হয়ে গেছে।'

সর্মুত জানান অन্য দুজন।
প্যাকেট থোলা হল্ো। খাবার বানিয়ে দিয়েছেন মুসার আম্মা : চিকেন স্যাডউইচ, পটটটো স্যালাড, চকনেট কেক। নেই সঙ্গে কোকা কোলা। হািি ফুটন তিনজনের মুখে। নদীর তীরে গাছের ছায়া, ঝিরপিরে বাতাস, পানিতে রৌৗদ্র-ছায়ার てখ্না, তার সঙ্গ এই খাবার; আহ্, অমবে চম<কার!

গরম नাগছছ। यাওয়া শেষে চিত হয়ে שয়ে পড়ন মুসা। ‘এত গব্রম লাগছে কেন?’
‘বেশি থৈলে অমনই হয়,’ হেসে বনল রবিন। 'কি হলো, তয়ে পড়লে যে। পাথর কৃড়াবে না?’
'খাওয়ার পর্স শোয়া দরকার, নাহনে হজম খারাপ হয়।'
"আমি তো জানতাম উল্টোটা,' কিশোর বলন, 'হজমের জন্যে পরিশম দর্রার।
'যা হয় হোকি' চোখ মুদন মুসা, "আমি এখন উঠতে পারব না।'
তবে পাচ মিনিটের বেশি অয়ে থাকতে ইচ্ছে করুন না ওর, উটে পড়ন। পাড়ের নিচে, পানির কিনারে এক্সারিতে থেকে পাথর কুড়াতে ৫রু করল তিনজনে। ধীরে ধীরে রগিয়ে চনন ভাটির দিকে।
‘কि খ্ঁঁজছ, বলো তো?’ জানতে চাইন রবিন। 'পাথর যুগের নিদর্শন? প্রাতৈতিহানিক জীবাশ্ম?'
'পেয়ে গেলে অবাক इওয়ার কিছু নেই। এই এনাকাটা অনেক পুরানো, বাবার কাছে ধনেছি।’

নদীর বাক ঘুরে ছোট একটা খাড়ির কাছে চনে এন ওরা। ছোট্ট এক্টা চর পড়ে আছে। পাথর বিছিয়ে আছে । গাছপালা ততটা ঘন নয়।
'সুন্দর জায়গা,' রবিন বনन, 'মসা, আর কখনও এসেছ এখানে?'
'नो। পানি দেঢ্যা! ॥াঁ দিতে ইচ্ছে করে না!’
‘কে মানা করছে। নামো না গ়্িয়ে,' বলল কিশোর।
টান দিয়ে গেঞ্জি খুলতে গিয়ে থেমে গেন মুনা । তাকিয়ে আছে বড়゙ অকটা পাথ্রের চাঙড়়ের দিকে।
'কি হলো?' জানতে চাইন রবিন।
'खशा!
মুনার দৃষ্টি অনুসরণ করে কিশোর আর রবিনও তাকাল। চাঙড়ের পাশে পাহাড়ের গায়ে কানো অকটা ऊহামুখ। একটা বিশেষ জায়গায় না দাঁড়ালে পাথরটার জন্যে দেখা যায় না মুখটা।

কাছে থেকে দেখার জন্যে এগোল ওরা। ঢোকার আগে একবার ভেতরে屯কि দিन মুनা।

তুহার তেতরটা স্যাতনেঁতে। সবূজ শ্যাওনায় ছেয়ে আছে দেয়ালতুলো।
'জীবাশ্ম ‘थোজার आদর্শ জায়গা!’ উত্তেজনায় काপছে মুসার কণ্ঠ। 'চনো, আরও ভেতরে গিয়ে খুঁজি।

সুড়ঞ্গের মত ভেতরে ঢুকে গেছে তুহার বেছনের অংশ। নিচু হয়েরে গেছে ছাত। পকেট থেকে ছোট টট বের করে আলো ফেনল কিশোর। ডানদিকের দেয়ানে অদ্ড অকষররনর হনদে-সবুজ শ্যাওনা खন্মে আছে। হেসে বনন মুসাকে, 'নেচারানিস্ট হতে গেলে উদ্ডিদের গবেষণাও করতে হয়। এঔুো निচেন, চম্পকার নমুনা। নেবে না?'


নিয়ে গবেষণা করে মজা পাব না।
ঢুার আরও ভেতরে চনে এন ওরা। একজায়গায় পাথরের একটা স্তৃপ হয়ে আছে। সেটার সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। দেখতে দেখতে বনন, ‘আনগা পাথর। সহজেই সরানো যায়। ভেতরে কি আছে দেখবে নাকি?'

কয়েকটা পাথর সরাতেই অবাক হলো ওরা, কালো আরেকটা ফোকর বেরিয়ে পড়েছে।
'আরি!' বলে উঠন মু
ভেতরে आলো ফেলন কিশোর। পেছনের দেয়াল দেখা গেল না। তারমানে অনেক দৃর এগিয়ে গেছে সুড়ঙ। দেখব নাকি কোথায় গেছে?’

চনো, দেখি।' পড়ে থাকা পাথরের স্তৃপটা দেখান মুসা, 'কিন্তু ছুকত্ত হলে এঔেলো সরাতে হবে।'
‘আनগা পাথর,’ রবিন বলন। 'আপনাআপনি এ ভাবে জমা হয়নি এখানে, কেউ এনে রেখেছে। কে রাখন? কেন?'

তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না কেউ।
পাথরওনো সরিয়ে সুড়ঙমু্টা পুরোপুরি বের করে ফেলন ওরা। সরু সুড়ञ। হামাুড়ি দেয়া ছাড়া ঢোকা यাবে না। आগে ছুকন কিশোর। মাঝখানে রবিন। পেছনে মুসা।
 সবচেয়ে ভান সাস্থ্য মুসার। বনन, "আটকে uাচ্ছি তো। মনে হয় কোন জানোয়ারে খুঁড়েছে সুড়ঙ্গা। এখান থেকে পাথরের নমুনা তুনে নিই, কি বनো?
 দেখছে। দেরো, দেয়াল কি রকম শক্ত। জানোয়ারের থ্যাড়ার সাধ্য নেই, কাজটা করেছে মানুষে, বেনচা আর শাবন দিয়ে।'
'তোমার মাথার জন্যে দেখতে পাচ্ছি না তো,' রবিন বলন।
মাথা নিছ করল ক্ষোর। সরু সুড়ণ্গে তার পিঠ আর কাঁধের ওপর দিয়ে উকি মেরে কোনমতে দেয়ালঔলো দৌ্গ রবিন। একমত হন্না কিশোরের সF্গ।

आরেকট্ অগোনো ওরা। आলো কমে আসছে টর্চের। পিকনিকে বেরিয়েছে ওরা, ওহায় फ্রুতে হবে ক্পনাও করেনি কিশোর, তাই নহুন ব্যাটারি ভরার ক্থা মনে ছিন না । ভেবেছে রাত হনে টচটটার প্রয়োজন পড়তে পারে, বাটারি যা আছে তাতেই চলবে।

সামনে দেখা গেল নতুন দ্শ্য। 恼 হয়ে গেছে ছাত। সোজা হয়ে मাড়াতে পারবে রকজন মননুষ। কিছু কাঠের হুঁি মেঝে আর ছাতের সজ্গে नाর্গিয়ে ছাতটাকে ঠেকা দেয়ার ব্যবন্থা করা হয়েছে, যাতে ষসে না পড়ে। आনমনে বিড়বিড় করল কিশোর, 'কে नाগান ওঔনো? কবে?’

आরও কমে এन आলো। এथ্ন না ফিরনে অকেবারে ফুরিয়ে যাবে ব্যাটারি। অন্ধকারে বিপদ হতে পারে তখন।

आনো ছাড়া সামনে রগোনো যাবে না। বাধ; হয়ে ফিরতে হলো ওদের।

## আট

แ্হার বাইরে বেরিয়ে সুসা বনन, 'কি বাপার? অত তাড়াতাড়ি সক্ধ্যা হয়ে গগन नाকি?'
 रकम कानো वमে।
‘খাইছে! বাড়ি ফির্রেত পারব বলেও ঢো মনে হয় না।’



 मिड्या i

র্জা হকম, ব্যারোমিটার। ঢোমার কানের মত চামড়াও বে সেনসিসিভ, आना ছিन ना...;

বাধা দিল কিপোর, ভিজ্জে না চাইনে এখুনি রওনা দিতে হবে आমাদের। পिকनिक খত...•




চ্মকে বগন ওরা তিনজন। সবার आাগ সামলে নিল কিশোর।


> বিপদ্দ পড়বে, তিন গোয়েক্দা ।

সাবधान।




 ওরা ।



 जাল লোট

निन কিশোর आর রবিন। কোমরে দুজনে দুটো তোয়ানে জড়ানো। মুসা বলन, 'বোসো তোমরা, আমি চা নিয়ে आসি।'
এাক বপ্লেট বড় বড় বিস্ষুট आর চায়ের পট নিয়ে ফিরে এন সে।
কিশোর তত্ষণে টেবিনে সেট করে ফেনেছে মাইর্রোন্কোপটা। ইনুমিনেটর জেলে আলোটা এমন করে রাখল যাতে বেশি উজ্জেল না হয়। পকেট থেকে কাগজটা বের করে আগেই שকোতে দিয়েছে টেবিন ল্যাম্পের নিচে। তীরটা থেকে কাদা আর পানি মুছে সেটা পরীক্ষা করন প্রথমে। যা ভেবেছিন, তাই; আঙ্রুলের ছাপ পেন না।

এরপর কাগজটা টেনে নিন সে। নেন্সের নিচে ফেনে আঔপিছু করতে নাগন। আচমকা বনन, ‘এই যে আছে, ওয়াটার মার্ক!’

মাইক্রোস্কোপের কাছ থেকে সরে গিয়ে অন্য দুজনকে দেখার জায়গা করে দিন সে।

প্রথমে চোখ রাখন রবিন। ‘এক্টা পাচচকোণা তারা। রটা এক্টা মৃন্যবান সৃত্র হতে পারে, তাই না? কাগজটা কোথেকে এন খুঁজে বের করতে পারব আমরা।
‘তীরটা কোন্যান থেকে কিনেছে তাও বের করা যাবে,’ মুনা বনন। ‘খ্লোর সরঞ্জাম বিক্রি করে যে সব স্টোরে, ওতুলোতে থোজ নিনেই হবে।'
‘্যা,' এক্টা বিস্ধুট তুলে নিয়ে কামড় বনান কিশোর। 'তোমার তো আবার ওসব দোকানে বেশ জানাশোনা। ঝড়টা থামনে আজই বেরোব।'

মুখ তুনन রবিন। সরে গিয়ে জায়গা করে দিল মুসাকে, 'নাও, দেথ্যা।'
যে ভাবে আকাশ কালো করে বৃধ্টि নেমেছিন-মনে হয়েছিন তিনদিনেও ছাড়বে না, কিন্তু ঘন্টা দুই তুমুন বর্ষণের পর থেমে গেন বৃষ্টি। মেঘও কাটন।

ফ্যানের বাতাসে কিশোর আর রবিনের জামাকাপড়ওনো অনেকটা שকিয়ে রনেছে। পরে বেরোনো যায়। রবিনের গাড়িতে করেরে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

পথ্ে বড় একটা স্টেশনারি দোকান দেখে থামাতে বনন কিশোর। রবিনকে গাড়িতে বসতে বনে নেমে গিয়ে দুকন দোকানে। কাগজের ওয়াটার মার্কে বর্ণনা দিয়ে জানতে চাইন ওই কাগজ কারা जরবরাহ করে। দোকানদার জানাল হেনরিভিলের মডার্ন পেপার কোম্পানি।

ফিরে এসে রবিনকে খবরটা জানান কিশোর। সেদিন আর হেনরিভিনে যাওয়ার সময় নেই। অত্রব তীরটার そখাজ নিতে চনन।

কয়েকটা দোকানে নেমে গিয়ে ひোজ করে এন মুনা। কিन্তু কোন দোকানদারই কোন তথ্য দিতে পারল না। তীরটা পুরান্না। সुতরাং কে কিনেছে, সেটা জানাতে পারুন না। মডেনটাও স্ট্যাড্ডার্ড মডেন, কাস্টোমারকে অনেক দিন মনে রাখার মত জিনিস নয়, সব দোকানেই পাওয়া याয়।

आাপাতত आর কিছ্ করার নেই। ইয়ার্ডে ফিরে এন ওরা।
সান্ষ্য পত্রিকা দিয়ে গেল হকার। সামনের পাতাতেই বেরিয়েছে একটা

বিশেষ খবর, ম্সো জার কিশোরকে দেখান রবিন। হোমারগেট ইনেকুৗনিকস প্রান্টে বোমা বিশ্মোরণ।
'মাস দৃই আগেও অকবার বোমা ফেটেছিন ওখানে, মনে আছছ?' বনল সে। ‘পুলিশের ধারাা, স্যাবোটাজ করা হয়েছে।’
‘এবং তারও आগগ,’ কিশোর বনন, "ক্যানিফোর্নিয়ার এক্টা রবেট রিनার্চ ন্যাবরেটরিতে বোমা ফাটানো হয়েছিন। সেটাও সাবটাজ। অপরাধী ধরা পড়েনি।
‘কারা করছে এসব?’ মুনার প্রশ্ন। ‘এবই দনের নোক না তো?’
'কেন কর্রছ? ’
কেন আর? ফতি করার জন্যে। কেউ অক্জন হয়তো চায় না, ওসব কার্রানায় উৎপাদন চালু थাকুক।

ওঅর্কশপে বলে কথ্া বনছছ তিন গোয়़ন্দা। বারান্দা থেকে মেরিচাচীর ডাব শোনা গেন, 'কিপোর, তোর টেনিফোন!'

বেরিয়ে जল তিন গোয়েন্দা।
'কার ফোন?' জানতে চাইন কিলোর।
'কি করে বলব?' ঝাঁাान কণ্ধে বললেন মেরিচাচী। 'তোরা চাচাভাত্জি মিলে কি যে ৃরু করনি..অদুত গলা নোকটার! হরিবন!'

তাড়াতাড়ি গিয়ে खোন ধরন কিশোর। 'शান্ाা, আমি কিশোর পাশা,' বनाর সঙ্গে সজ্গে ওপাশ থেকে কর্কপ অরে বনে উঠন নোকটা, আফুন নিয়ে খখনছ তোমরা। এখুनি হাত ऊটিয়ে না निনে হাত পড়বে বনে দিলাম। তোমার চাঢকেও বনে দিয়ো, তদ্ন্ত থেকে সরে দাড়াতে।'

কেটে দেন লাইন।
কয়েকবার 'হানো, হারো’ কর্ল কিশোর, জবাব পপল না।
টেলিফোন রেরে দিয়ে ফিরে তাকান সে। উদ্দিম হয়ে তাকিয়ে আছে মুনা আর রবিন। নোকটা কি বলেছে ওদেরকে জানাল কিশোর।

রাশেদ পাশা বাড়ি নেই। কিসের তদন্ত থেকে তাকে সরে দাড়াতে বনছ়ে নোক্তেনা, বৃঝতে পারছে না কিশোর।

ঘ্টাখানেক পর বাইরে থেকে ফিরনেন রাশেদ পাশা। টেলিফোনে হু্ম দেয়ার ক্থাটা তাঁে বনन ক্লিশোর।

せনে মুচকি হাসনেন তিনি। ঢগায়েন্দাপিরি করতে গেনে হহকি-ধামকি ওরক্ম এক্ট্ আসবেই। घাবড়ে গেছিস নাকি?’
'नाহ्।
বে 'োক হমকি দিচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে আমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছে ও। ভাল করে নজর রাখনে আমরাও ওকে চিনে ফেনতে পারব।

দিনের বেনা ऊুহ থেকে বেরোনোর পর কি ঘটেছে, সেটাও চাচাকে জানান কিশোর। তারপর বনন, 'আজ রাতে আবার যাব রকবার ওখানে। দিনের বেনা পুরোপুরি দেখা হয়নন সুড়ঙ্গা। অন্ধকারে আরও এক্টা সুবিধে হবে, যে আমাদের ওপর নজর রাখছে, রাত হয়ে ঢেছে ভেবে আর রাখবে না।

এই সুযোগে ওর চোখ এড়িয়ে কাজটা সেরে আসতে পারব আমরা । তা ঠিক। সাবধানে যাস। তোর চাচীকে বनिস না কিছ্হ। 'মাথা খারাপ! তাহনে দরজায় তানা নাগিয়ে দেবে। বেরোতেই দেবে ना।'

## नुన

বাড়িতে গেন না মগা আর রবিন। বাসায় ফোন করে বনে দিন রাতে ফিরতে দেরি হবে। নাও ফিরতে পারে। ইয়ার্ডে ক্শিোরের সর্গে থাকবে।

चৈয়েদেয়ে রাত দশটা নাগাদ বেরোবে ওরা, ঠিক করন। ওঅর্কশপে বসে ক্থা বনছে, এই সময় এসে হাজির হনো ওদের বন্ৰ বিড ওয়াকার। দুকে

- বनन, 'याক, ভাनই হনো, তিনজনেই আছ।
‘ব্যাপার কি?’ জানতে চাইন কিশোর। ‘এ সময়ে?’
‘আজ একটা घটনা ঘটেছে আমাদের সাপ্নাই ইয়ার্ডে, জানাতত এনাম তোমাদের।

ওর বাবা মিস্টার ওয়াকার অকজন কনট্রাট্টর, বিম্ডিঙের কাজ করেন। একটা কনन্ট্রাকশন সাপ্পাই ইয়ার্ডেরও মালিক। গরমের সময় ম্বুন জুটি ধাকনে ওथানে কাজ করে বিড। তদারকি করে। বনন, আজ গিয়েছিনাম ব্যাংকে, जারা হপ্তার বিক্রির টাকা জমা দিতে। জ্রার্ক आবিষার করন, जকটা নোট बान।
"বিশ ডনারের?’’
ডুমি জাননে কি করে?’
মুनাও যে ঠক্কেছে, বিডকে জানানো হনো।
‘ধরতে পারনে ব্যাটার ঘাড় মটকে দিতাম आমি!’ রাগ করে বনन বিড। ‘টাকাটা বড় ক্थা না, ক্রার্কর কাছে রীত্মিত অপমান হনাম। এমন ভभিতে তাকান, य্যে জাनিয়াতটা आমিই।
'আমিও মটবাব!' বিডের সজ্গ সুর মেনাল মুগা। आমিও কি কম নজ্জা থের্যেছি মিন্টার শ্রেগরির কাছে। নেহাত জানাশোনা ছিন, নইনে জালিয়াত তেবে আমাকেই তুলে দিত পুলিশের হাতে।
'টাকাটা কে দিয়েছে, কিছ্ আাদাজ করতে পারো?’ জানতে চাইন কিশোর।

চিত্তিত ভঙ্গিতে গান চুনকান বিড। আমাদের বেশির ভাগ কাস্টোমারই চেনা। বিশেষ করে আমাদের ইয়ার্ডম্যান নয়েড যারা মান কিনতে आসে সবাইকেই চেনে। ওকে টাকাটার ক্থা জিজ্ঞেস করনাম। সে বনन, দিন তিনেক আগে ইয়ার্ড বন্ধ করে দিচ্ছে সে, এই সময় দুক্ন অক্টট ট্রাক। সবুख র্রঙের, রङ মনিন হয়ে গেছে। টাৰের গায়ে কেম্পানির নাম ছিন না।

नয়েডের ধারণা, নাম অবশ্ঠই লেখা ছিন, র্ করে সেটা মুছে ষে্লাi इয়েছে।
'ট্রাকে যে সব নোক ছিন, তাদের চেহারা মনে আছছ?'
দ্রাকের ড্রাইভার নয়েডের অচেনা। পাশে বসা ছিন একটা ছেলে, তেরো-চোদ বছর বয়েস। পুরানো 光ট আর उক্তা কিনল কত্তনো। টাকা ওণে দিন ছেনেটা, কয়েক ধরনের নোট, তার মধ্যে ছিন এক্টা বিশ ডনার। লয়েডের ধারণা, জাল নোট ওই ছেনেটাই দিয়েছে।'

ড্রাইভার দেধতে কেমন?’
‘ও নামেনি। হইলের আড়ানে এমন ভাবে বসে ছিল, চেহারা দেখতে পায়নি নয়েড। তখন ইয়ার্ড বক্ধ করার সময়, তাড়াহড়া। খখয়াল করে দেখার সময়ও ছিন না। মান কেনার পর ছেলেটাকে টাকা বের করে দিন ড্রাইডার, সে দিল নয়েডকে।
‘অবাক নাগছে আমার,’ রবিন বলন। ‘ধর্লাম, ড্রাইভারই ছেলেটাকে দিয়ে বিশ ডলারের নোটটা চালান করেছে। কিন্তু কথা হলো, সামান্য একটা বিশ ডनারের নোটের জন্যে রত ঋামেনা করতে গেল কেন সে?’

কিশোরও ধরন কथাট, দ্যা, ঠিক। তাছাড়া, পুরানো ইটট आর তক্তা দিয়েই বা কি করবে ওরা?’ বিডের দিকে তাকান সে, 'ছেনেটাকে তো ভাল করেই দেখেছে নয়েড। সে দেখতে কেমন? কি বনেছে?’’
'नম্রা, রোগা-পাতনা। গায়ে স্ট্রাইপ কাপড়ের শার্ট ছিন।'
দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। টিম ফ্রিশ্ককে সন্দেহ করছে তিনজনেই।

বোঝা যাচ্ছে ওয়ারনার করপোরেশনের নতুন কারখানায় কাজ করে নোকটা', বনन সে, 'কিন্তু অত্ডড় একটা আধূনিক কোম্পানি ওই প্রায়বাতিল জিনিস দিয়ে কি করবে? তांছাড়া বিল পাঠানোর ক্থা না বনে নগদ টাকায়ই বা দিন কেন?’
'আরও আছে,' বনन রবিন, ড্রাইভার গাড়ি থেকে নামন না কেন? মান তোনায় সাহায্য করা, তদারকি করার কথা তোं তারই। এর একটাই জবাব হতে পারে, চে আসনে আড়ানে থাকতেই চেয়েছিন, যাতত কেউ তার চেহারা না দেঙে ফেলে।’
'টাকের নম্বর দেখার কথাও মনে হয়নি লয়েডের,’ বিড রলন। 'হবেই তা কেন? কান্টোমারের গাড়ির নম্বর কেই বা দেখতে যায়।’

ট্রাকের গায়ের নাম মুছে ফেল্লা ছাড়া গাড়িটাতে অন্যাভাবিক আর .কান কিছু ছিন?’’ জিজ্ঞেস করু রবিন।
'পেছনে একটা সাইকেন ছিন। মান তোলার সময় ওটা একধারে সরাতে হয়েছে।

কিণোরের দিকে তাকান রবিন। টিমেরও সাইকেন আছে।
‘আষ্বার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার,’ বিড বনन। ‘‘ই জানিয়াতির একটা ত়দণ্ত করতে অনুরোধ করেছে তোমাদের। জানোই তো আব্dার অভাব, বিশ

ডनाর তার্গ কাছে কিছू না, কিন্তু কোন বাপারে ঠকে গেনে খেপে অস্থির হয়ে यায়। তাই হয়েছে এখন। नয়েডও রেরে াহে।'
'ঠिক आাছে, দেখব কি করতে পারি,' কিণোর বলन। 'পুরো ব্যাপারটাই কেমন রহস্যময় মরে হচ্ছে। রমনও হতে পারে, ইচ্ছে করে নোটটা নয়েড্রেে দেয়নি নোক্টা, ডুনে হাত ফসকে চনে সেছছ।
'টিমকে জিজ্ঞেস করা দরকার,' রবিন বनन।
‘ঢিম কে?’ জানতে চাইন नয়েড।
তাকে জানানো হলো, কি করে ছেনেটার সর্গে দেখা হয়েছে তিন গোয়েন্দার।
‘ও,’ উঠে দাঁড়ান বিড, ‘যাই আজ। সাহায্যের দরকার হলে আমাকে থবর দিয়ো।
‘দেব,’ কিশোর বনन।
বেরিয়ে শেন বিড।
দশটা বাজার কয়েক মিনিট आগে উঠন তিন নোয়েন্দা । রওনা হলনা ખহার উफ্লেলে।

মুনাদের বাড়ির কাছাকাছি আসতে কিলোর বনল, 'বাড়িতে ঢোকার দরকার নেই। গাড়ি নিয়ে যতদূর যাওয়া যায়, যাও। বাক্টি হেঁটে যাব।'

বনের প্রান্তে গাড়ি রেখে নদীর ধার দিয়ে হেঁটে চলন ওরা। ऊহার কাছে পৌছন। ভেত্রে দুকে দেখ্ন, সুড়ক্গে পানি पুকেজে।
‘বृष्टिর পানি। কি ভাবে पুক্ন কে জানে,’ কিশোর বনन। 'মাটি না एकानে ঢোকা याবে না।
'কি করবে এখন?’ মুনার প্রশ্ন।
চনো, মিলের কাছায় ঘুরে আসি। দেগি, রাতের বেলা কেমন নাগে।
ऊুহ থেকে বেরিয়ে এগোনোর সময় হঠাৎ ডানে মোড় নিল কিণোর।
'उদিকে যাচ্ছ কেন?'
‘ওদিক ঝেকেইে তো ত্থন তীরটা ছোড়া হয়েছিল। দেখি কোন সৃত্র ফেনে গেন কিনা তীরন্দাজ!

টর্চের ఢাंচে शত চাপা দিয়ে রেণেছে কিশোর, যাত্ আলোটা দূর থেকে দেখা না যায়। গাছপানার ভেতর দিয়ে দেখতে দেখতে চনন ওরা, ঢান বেয়ে নিঃশব্পে ওপর দিকে উঠছে। গাছের পাতায় সড়সড় করে বয়ে যাওয়া বাতাসের শদ্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

প্রতিটি ঝোপ, প্রতিটি গাছের গোড়া, পাথরের কানাচ দেখতে ঢদখতে চনেছে। সন্দে ইজনক কিছू চোবে পড়ন না। বনের কিনারে てপৗছে গেন্ল। মিনের অবয়বটो অস্পট দেখা যাচ্ছে। পুরানো হইলের ক্যাচক্েোচ, ঢৌা গুা, घড়घড় শোনা যাচ্ছে।

থ্মকে দাঁড়ান কিশোর।
তার্র প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়্ন মুনা। 'কি হলো?’


সময় তীর্ন্দাজরা ব্যবহার্ন করে।＇
‘এটা কি ঢোন সৃত্র মনে হচ্ছে？’ চামড়ার তৈব্রি বিচ্ত্র জিনিসটার দিকে তাক্ষিয়ে আছে রবিন।
＇অবশ্ৰই। आঙ্ডেনের ছাপ থাকতে পারে অতে，＇সাবধানে ফিস্গার গার্ড্টা পকেটে রেরে দিন পিশোর।

বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে সামনের খখানা জায়গ্যাট্ু বেরিয়ে মিনের কাছে এসে দাঁড়ান ওরা। ওখান থেকে দেখা গেল，গৌটহাউসটা অন্ধকার। निं⿵冂্জন।
＇घুমিয়ে পড়ন নাকি সব，＇ফিস্সফিস করে বলন কিশোর।
দাঁড়িয়ে রইইন ওরা। কি করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। হঠাং রবিন বলन，＇セनছ？হইনটা ঘুরছে না আর！＇
＇রাত্র জন্যে ঘোরা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে হয়তো। চনো ততো， ওপাশে গিয়ে দেখি।

সবে উত্তর কোণটা পপরিয়েছে ওরা，আবার চালু হয়ে নেন হইনন， ক্যুাচক্কোচ，ঘড়घড় ৫রু হনো।
＇আমার মনে হয়，’ মুসা বলন，＇যান্ত্রিক গোনযোগ আছে হুইনটায়। অনেক দিন অচন হয়ে পড়ে ছিল তো। জেনারেটরের সাহায্যে চানানো হচ্ছে এখন，চাপ পড়ছে জেনারেটেরে，থেকে থেকে আটকে যাচ্ছে।
＇মিলের কারও সঙ্গে কथা বনতে পারনে জানা যেত，＇বनন রবিন। ＇হইলের কাছে টেকনিশিয়ান থাকতে পারে।＇

কেউ আছে কিনা দেখার জন্যে নেটের কাছে আগের জায়গায় ফিরে এন ওরা।

আবার বন্ধ হয়ে গেল হইন！
রাতের আকাশের পটভূমিতে ভূতুড়ে দেখাচ্ছে অনড় হত়ে থাকা হইইটাকে।
‘অদুত কাও！＇বিড়বিড় করন রবিন।
গেটেহাউসের দরজায় টোকা দিন কিশোর।
সাড়া নেই।
কর্যেক সেকেন্ড অপেক্কা করে আবার টোকা দিল। আগের চেয়ে জোরে। এবারও যখন সাড়া মিলন না জোরে জোরে থাবা দিতে লাগন সে। নীরবতার মধ্যে বিকট হয়ে কানে বাজন সে শব্দ। কিন্তু ত্বু কেউ জবাব দিল ना।

মুনার দিকে তাকিয়ে হাসন রবিন，‘কুষ্ণকর্ণের ঘুম ন্লোকটার। তোমার দোস্ত।＇
＇আমার দোস্ত না，আমার ওস্তাদ। দরজায় এত জোরে চাপড় মারনে আমিও জেগে শেতাম।＇
＇আজ आর কাউকে কিছू জিজ্ঞেস করা যাবে না，＇চিত্তিত ভগ্গিতে বনन কিশোর।＇কান আসব। চলো，যাই। এত্ষণে שকিয়ে গেছে সুড়ঙ্গের মািি।

বনের কাছাকাছি আসতে নদীর কিনারে গাছপালার মধ্যে ধুডুস করে পড়ন কি যেন। দেখার জন্যে দৌড় দিন গোয়েন্দারা। কোন জায়গায় শব্দটা হয়েছে অনুমান করে সেখানে এসে দাঁড়ান।

টর্ট জাঁंনन কিশোর। কিছু দেখতে পেন না।
'কোন জানোয়ার হবে,' মুসা বলन।
পেছনে খসখস জাওয়াজ ইলো। দেখার জন্যে ঘুরতে পিয়ে মাথায় প্রচণ বাড়ি খেনো মুসা। জ্ঞান হারানোর आগে অস্পষ্ট ভাবে খনতে পেন, তার পাশে দাড়ানো রবিনও ব্যथায় 'আঁউ' করে উঠন।

## not

চোখ মেনে কিছুই দেখতে পেল না মুসা । ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে ঢেছে যেন শরীর। এবড়োখেবড়ো শক্ত কোথাও চিত হয়ে পড়ে আছে। কোথায় আছে দেখার জন্যে মাথা চুনতত যেতেই তীব বাथা করে উঠন মাথার পেছনটা। অন্ফুট একটা শব্দ করে আবার মাথা নামিয়ে ফেনন।

পাশে রবিনের গোঙানি শোনা গেন। তারও হঁশ ফিরেছে।
ব্যথা অগ্রাহ্য করে আব.র মাথা তুলন মুনা। দেখন, তার এক পাশে রবিন, আরেক পাশে কিশোর একই অঙ্গিতে চিত হয়ে পড়ে আছে। চনমান কোন কিছুতে রয়েছে ওরা, বুঝতে পারল। কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কেন? ঝাড়া দিয়ে মাথার ভেতরটা পরিষ্木ার করে নিয়ে, চোখ মিটমিট করে দৃষ্টিও পর্রিষার করে নেয়ার পর বুঝল, ঘন কুয়াশার তেতর দিয়ে চরেছে ওরা । ভিজে চলেছে। গাছের কাও বেবৈধে তৈরি করা একটা ভেনাতে করে ভানিয়ে দেয়া হয়েছে ওদের। কোন সন্দেহ নেই, বোতের টানে ভাটির দিকে চনেছে। এখনই নামতে না পারলে নাগরে গিয়ে পড়বে।

রবিনকে ঠেলা দিন মুনা, ‘রবিন, এই রবিন?’
"를!
‘ওঠে। ন নামতে হবে আমাদের?’
‘‘োथায়?’’ উঠে বনার চেৃ্টা করন রবিন।
'ভেনায় করে ভাजিয়ে দেয়া হয়েছে আমাদের। বোতের টান কম থাকতেই নেমে পড়তত হবে।'

ক্য়াশার জন্যে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তীর থেকে কত্দৃরে আছে, आन्দাজ করতে পারছছ না 1 হাত বাড়িয়ে आঁজनाয় করে পানি ডুনে নিয়ে কিশোরের চোখেমুদে ছিটা দিন মুনা। কিছ্ৰু্ষণ পর তিিয়ে উঠন কিশোর।

কোমরে ঝোলানো টচ্চা খুলে নিন মুসা। ক্শোরের মুখে ফেন্ন। চোখ মিটমিট করতে লাগল কিশোর।

তীরের দিকে আলো ফেনন মু

এটাই সूযোগ। কিশোরের কাঁধ ধরে đঁকি দিয়ে বনन, 'জनদি ওঠে, আমাদের নামতে হবে!'

বিমৃঢ় उभ্রিতে উঠে বসন কিশোর। তীরের দিকে তাক্ষিয়ে সজাগ হয়ে গেন । মাथা ঝাঁকিয়ে সায় দিতে সিয়ে আহত জায়গায় টান পড়ায় ব্যথা করে উঠন। আবার তडিয়ে উঠন সে।
‘দেরি করা যাবে না,' তাগাদা দিল মুসা। 'মোতের টান বেড়ে গেলে বিপদে পড়ে যাব।'

রবিনকে আগে নেমে যেতে বলন সে।
ঝাঁপ দিন রবिन। তटে নাঁতরানোর প্রয়োজন পড়ন না। পানি খুব কম ওখানে, মাত্র কোমর পানি। হেঁটে তীরে উঠে নেল সে।

প্রায় একই সস্গে পানিতে নামন কিশোর আর মুসা। কিশোর টনছে। একহাতে কোমর জড়িয়ে ষরে প্রায় টেনে-হিচড়ে ওকে ডাঙায় তুনে নিয়ে এন মूना।

ঠौরে বসে হাপাত নাগল তিনজনে। টর্চের आলোয় দেখা দেন, ভেনাটা চনে যাচ্ছু ভাটির দিকে।

পিটিয়ে আমাদের বেহৃশশ করে,' ফ্যাসসফ্যাসে গলায় বনন রবিন, 'ভেনায় করে ভানিয়ে দিয়েছে নাগরে পড়ে মরার জন্যে। কিন্তু পেন কোথায় ভেনাট?’
 রাঞ্ধ নোকে, বজে মাছ ধরার জন্যে। ওরক্ম একটা খুলে নিভ়ে তাতে করে ভাजিয়ে দেয়া হয়েছে আমাদের।

ননাক্তুনো কে?'
'েেটা তো আমারও প্রপ্ন!'
‘আমাদের যারা হমকি দিয়েছিন, তাদের কেউ হবে,' দুর্বন কণ্ঠে বলন কিশোর। 'মুনা, বাড়ি থথকে কতদৃরে আছি আমরা?’

মাইন তিনেক হবে।'
 মরব! બুহায় ঢোকার বারোটা তো বাজন। কোনমতে বাড়ি ফিরতে পারনে বাঁি এヌन।

টানা ঘুম দিয়ে অনেক বেনা করে ঘুম ভাঙন কিশোরের। অশ্পষ্ট একটা দুঃনপ্ন বনে মনে হনো এখন রাতের ঘটনাঞুনোকে। ব্যথা নিরোধক ট্যাবলেট খৈয়ে ূত়েছিন রাতে। মাথার ণেছনে সামান্য দপদপ করছে এখন eধু। অनহা, তীব ব্যथাটা আর নেই।

বিशানা থেকে নেমে, হাতমুখ ধুত়ে নিচে নামন।
মেরিচাটী তাঁর অফ্সি ব্যস্ত।
গকগাদা প্রশ্নের জবাব আর কৈফ্য়ত দেয়ার ভয়ে তাঁর নামনে গেল না কিজোর। নিজ্রেই ডিমভাজা করে, চা বানিয়ে নিয়ে. নাস্তা সেরে রান্নাঘর

ণ্ধেে বের্রিয়ে সোজা চলে এন তিন গোয়েন্দার ওঅর্কশপে। রবিনরে खোন बরে চনে জাসতে বলন ইয়াঙ্ডে।

তারপর করুন সুসাকে।

 করনাম। কি করব কি কর্ ভাবতে ভাবঢে হঠাৎ মনে হনো, उয়ারনার

 आছू কিনা। বनন, आছে। ক্রার ইচ্ছে थাকনে যেন চনে यাই।
'তা नाকি?'




 গার্ডেকে ভুন তথ্য দিয়েছ্নি।'
'চাক্রি ক্রতে যাচ্দ তাহনে?'
'याব,' ক্রুমই উত্তেজিত হয়ে উঠছে মুসা। 'সবচেয়ে তান হত, यদি न्बाবর্রেরিতি অক্টা কাজ পপতাম।
 নতুন র্ক্টা পাট-টটইমারেে অত ডেত্রে ঢোকাবে বনে মনে হয় না।",

দ্দো যাক, कि ক্রে! তোমার কি খবর? কি জন্যে ঢোন করেহ??

 বলেছে। ইটারতিউ নেবে। পাज ক্রনে চাকরি হবে।

যাঁ তাহनে। कि शয় না হয়, জানিয়ে। ७ड नाক।
র্রিসিজার র্রেখে দিন কিলোর। आগের রাঙে বনের মধ্যে পাওয়া তীর্ন্দাজের ফিপার গার্ডটা বের করে দেখতে বসন আకূনের ছাপ আছে किना।

কাজ नার়তে বেপিক্ষণ নাগন না।


‘भাওয়া ঢেছে?'
 ছাপটা কার, প্লিশ র্রেক্ডে আছে কিনা দদঈতে হবে।
'बथनऐ यावै?'



## এগারো

थানায় পৌছে চীফকে সমত্ত ঘটনা জানাল দুজনে।
শোনার পর মাথা দুলিয়ে ফ্যেচার বননেন, 'ুঁ, নোক্তুনো বিপজ্জনক। সাবধানে থাকবে।' টেবিলে রাখা ফিজ্গার গার্ডটা দেখানেন, 'আমি এর ব্যাপারে てোঁ-খবর নিচ্ছি। কিছু জানতে পারলে, জানাব।

থানা থেকে বেরিয়ে হেনরিভিলে রওনা হলো ওরা। কাগজের কোম্পানিটা খঁজ্জে বের করতে সময় নাগন না। সেলস ম্যানেজারের সজ্গ দেখা করন। তার নাম সামসন। হাসিমুখ্বে মাগত জানান গোয়েন্দাদের। কিশোরের প্রশ্নের জবাবে বনন, 'না, আশেপাণের কোন রিটেন শপেই কাগজ বিক্রি করি না আমরা। आমাদের কান্টোমার হলো বড় বড় ইডান্ট্রিত্লো। এই যে দেখো, লিস্ট ।'

নামের একটা ছাপা তালিকা টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেনে দিন ম্যানেজার।
आগহের সর্গে হাত বাড়িয়ে টেনে নিল কিশোর। রবিনও ঝুঁচে এল দেখার জন্যে। হতাশ হনো দুজনেই। একটা বিশেষ নাম দেখতে দেল না তানিকায়, যেটা ওরা দেখবে আশা করেছিন। ওয়ারনার কোম্পানি নিমিটেড আছে, কিন্তু ওয়ারনার করপপারেশন নেই।

কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে, হানসনকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে দাঁড়ান কিশোর। বেরোতে যাবে ওরা, এ সময় ডাকল ম্যানেজার, ‘খানিক আগে আরও অক্জন এजেছিন কোম্পানির নিস্ট দেখতে। তোমরাও এলে। ব্যাপারটা কি বনো जো?

ভুরু কুঁচকে গেন কিশোরের। স্যামসনের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ভেস করন, 'নোকটা তার নাম বনেছে? দেখতে কেমন?'
'যঁা। রানেদ পাশা। বড় নগোফ আছে। তোমার নাম কি?’
'কিশোর পাশা?'
অবাক হনো মানেজার। তোমার কিছু হন নাকি উনি?’
‘আমার চাচা।
আআপর্য! চাচা-ভাত্জি দুজনেই হাজির! কিসের থোজ করহ তোমরা, বলো তো?'

जক মুহৃহ্ত দ্বিধা করন কিশোর। 'আমরা গোয়েন্দা। হুমকি দিয়ে চিঠি ন্গো হয়েছে আমাদের, আপনাদের তৈরি কাগজে, ওয়াটার মার্কে তারকা आাকा।'

মানেজারকে আর কোন প্রর্ন করার সুযোগ না দিয়ে, তাকে হাঁ করিয়ে রেথ্েে অফিস্ন থেকে বেরিয়ে চনে এল দুই গোয়েন্দা।
'কোथায় যাব?' জানতে চাইন রবিন।
＇বাড়ি চলো। চাচার সं⿰丬夕㐄 কथা বनতে হবে！’
ইয়ার্ডে এসে পাশা ডিটেকটিভ এজ্রেপ্রির অফিসেই পাওয়া গেন রাশেদ পাশাকে। দরজাটা আধণোলা। কিশোরের কানে এন，তিনি বनছেন， ‘．．．সেই একই রকম এইট－অ্যাড－ওয়ান প্যাটার্ন। ছ্যা，এथুनি आসছি आমি।．．＊ヒড বাই।＇

রিসিভার রেণে দিয়ে ফিরে তাক্যিয়ে কিশোরকে দেখতে পেনেন।＇কিছ্ম বनবি？＇

ভেতরে फুকন কিশোর। পেছনে রবিন।
＇সকানে মডার্ন পেপার কোম্পানির অফিজে গিয়েছিলে তুমি，চাচা，＇ কিশোর বলল।

মুচি হাসনেন রাশেদ পাশা।＇আমার পিছু নিয়েছিলি নাকি তোরা？’
＇না। সেनস ম্যানেজার স্যামসনের কাছে টনে এनাম। কেন，গিয়েছিনে， চাচা？হমকি দিয়ে নেখা কাগজটার ব্যাপারে কিছু জানতে？’

অঅেকটা নেই রকমই। রকটা নন্দেহ করেছ্নিাম，তাই সৃত্র খুঁজতত গিয়েছিনাম। পেয়েও নেছছ। তট্বে বোনখানন নিয়ে যাবে ওটা，বুঝতে পারছি ना।
＇তোমার গোপন কেসের বাপারে কিছু？’
মাথা ঝাঁকানেন রাশেদ পাশা। উঠে দাড়ালেন। ‘রকটা জরুরী কাজে এখুनি বেরোতে হবে আমাকে। আর কিছু বনবি？’

মাथা নাড়ন কিশোর। বুঝল，নোপন কেসটার ব্যাপারে এধনও কিছু বলতে চান না চাচা।

বাইরে বেরিয়ে রবিনকে বনन，বননে ভান হত। সাহাय্য করতে পারতাম।
＇কেসটী নিচ্চয় বিপজ্জনক। আমরা বিপদে পড়তে পারি，এই ভত্য় বनছেন না।

চাচা বলন，হেনরিভিলে গিয়ে রক্টা সৃত পেয়েছে，গেটা কি হতে পারে বনো ঢো？

শুন্য দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। নীরবে মাथা নাড়ন।
নিচেরে రোটে চিমটি কাটতে কাটতে ওঅর্কশপের দিকে অগোল কিশোর। बমকে দাঁড়ান হঠৎ，জুনজুন করে উঠন চোখ।＇রবিন，বুঝ্ে ঢেছি সৃওটা কি！

রবিনও দাঁড়িয়ে গেন，＇কি？’
＇ওয়ারনার ঢোম্পানি নিমিটেড：＇
＇घानে！＇
চাচাকে উত্ত্রেজ্রিত দেখলে না？এটাই বুক্রেছে！＇
‘কোনটা বুঝ্েেছ？＇বোকার মত কিশোর্রের দিকে তাকিয়ে রইল রবিন।
স্যামসন ঢে তালিকাটা দেখিয়েছে আমাদের，তাতে ওয়ান্রনার নামটা আহে，यদিও করপপারেশনের बায়গায় কোম্পানি নেখা। অনেক ধ্রনের

সিস্টার কোম্পানি পাকতে পারে ওয়ারনারদের, ওয়ারনার কোম্পানি निমিটেডটাও ওদেরই।
'কিন্তু তাতে কি?' বুঝতে পারছে না রবিন।
দদইয়ে দুইয়ে যোগ করো, চার পেয়ে যাবে। যতবার ওয়ার্ননারদের্র নতুন কারখানাটার কাছে লিয়েছি আমরা, রকটা না একটা কিছু ঘটেছে।
 আমাদের; রাতে ঘুরে আসার পর বনের মধ্যে পিটিয়ে বেহৃশ করে আমাদের ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে!

তুমি বনতে চাইছ, ওখানকার কোন কর্মচারী অকাজ্ছুো করেছে? ওয়ারনার কোম্পানির নামে মডার্ন পেপার থেকে আসে তারকা ছাপ মারা কাগজ, ওয়ারনারদের অন্যান্য অফিসে সাপ্পাই দেয়া হয়। সেই কাগজ থেকে কাগজ নিয়ে তাতে হুকি দিয়ে নোট নিখেছে। কিন্তু কে?’

সেইটাই রহস্য। आমাদের হমকি দিচ্ছে, সেটা চাচার জন্যেও হয়তো হহকি। তাহনে ষবে নিতে হবে, আমাদের জাল নোটের কেসের সক্গে চাচার টপ-সিক্রেট কেসটার কোন সম্পর্ক আছে।

ভেবে দেণো, আরও সৃত্র আছে। ওয়ারনার মিনে টিমের সাইকেলটা দেলে এসেছি আমরা। রাতে খৈালা জায়সায় ফেনে রাখা হয়। যে কেউ ওটা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে রাতের বেলা। আমাদের ইয়ার্ডে চনে আসাটা दোন কঠिन का़ नয়।

তোমার কি মনে হয়, রাশ্মাদ আংকেন ওয়ারনার করপোরেশনের কোন রशস্যের্র তদন্ত করছেন?
'করতত পারে। গোপন যত্ত্রপাত তৈরি করছে কোম্পানিটা। ন্পেস মিসাইলের ব্যাপারে কোন ঘাপনা থাকতে পারে। সেটারই তদন্ত করজে হয়তো চাচা।

গেটের বাইরে ইঞ্জিনের বিকট শব্দ শোনা গেন। দ্রুত কাছে চনেে এন শব্দটা। কে আসছে বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোর আর রবিনের। গেটের দিকে তাক্যিয়ে রইন।

গেট দিয়ে দুক্ন মুসার জেলপি।
তেতরে অনে থামন। স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে হাসিমুখে নেমে অন মুসা। দূর থেকেই চিৎকার করে বলন, চাকরি হয়ে গেছে!'
'ন্যাবরেটরিতে?’ জানতে চাইন রবিন।
‘না, কারখানার ক্যাফ্টেরিয়ায়। খাবারের তদারকি করতে হবে আমাকে।'

হেসে ফেন্নল রবিন, তাহনে আর পায় কে তোমাকে। অর্ধ্বে খাবারই তোমার পেটে যাবে, স্তেকোর হিসেব রাখবে কে?'
'আমিই রাখব,' কাছে রসে দাঁড়াল মুসা। 'আরও সিরিয়াস ষবর আছে,' পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে দিল সে।

হাত বাড়াল কিণোর, 'কি?'
'পড়েই দেণো।'
কাগজটা দেঝেই চিনে স্লেন কিশোর, সেই একই জিনিস, তারকা হাপ মারা। না খুন্েেও বুঝতে পারন, আবার হুমকি দেয়া হয়েছে। ভাঁজ খুলতে খুनতে জিজ্ঞেস করন, 'কোথায় পেলে?’'

আমার গাড়ির সীটে। গাড়ি নিয়ে কারখানায় পিয়েছিনাম। ইন্টারভিউ দিয়ে এসে গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখি পড়ে আছে।'

পড়ন কিশোে। রবিনও ঝুঁকে গন দেখার জন্যে। কাগজটয় ন্নেখা:

$$
\begin{aligned}
& \text { তোমার দোস্তদের সাবধান করে দিয়ো } \\
& \text { যাতে আমাদের কাজে নাক না গলায়। } \\
& \text { তুমিও সাবধানন থেকো । বেশি } \\
& \text { বাড়াবাড়ি করল্লে মরবে। }
\end{aligned}
$$

নিচে কোন সইটই নেনই।
কোমরে হাত দিয়ে দাড়ান মুসা, 'কার কাজ বন্ো তো? নিচ্চয় সেই ব্যাটা তীরন্দাজ!

চিন্তিত ভभ্গিতে মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'গাড়িটা কোথায় রেথে গিয়েছিনে?’
'মিলের নেটের কাছে। গার্ড বনন, ওখানে গাড়ি রেখে যেতে। ওকে ষখন বनলাম, পার্সোনেল ম্যানেজারের সজ্গে কথা হয়েছে আমার, চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যেতে বনেছে, মুখের অবস্থা যা হয়েছিন যদি দেখতে।’

## বারো

'তাহলে তোমার ধারণা;' মুনা বলন, 'ওয়ারনার মিনের কোন কর্মচারী নোট জাनिয়াতিত্রে জড়িত?’

ওঅর্কশপে বসে আলোচনা করছে তিন গোয়েন্দা।
মাথা ঝাঁকান কিশোর, 永। সবুজ গাড়িতে করে বিডদের ইয়ার্ড থেকে
 তাত্ও কোন সন্দেহ নেই আর এখন আমার।

দীর্ঘ একটা মুহৃর্ত দুপ করে রইন তিনজনেই। অবশেষে রবিন জানতে চাইল, 'কি করতে চাও তাহনে এখন?’
'সেইটাই ভাবছি। রহন্যের চাবিকাঠি রয়েছে ওয়ারনার মিনে। সেখানেই গিয়ে তদন্ত চানাতে হবে আমাদের। দাড়াও, তার আগে এই কাগজটা দেখে ফেনি, আঙ্রেনের ছাপ আছে কিনা।'
'পাবে?'
'অনে হয় না। তবুও, দেখি।'
কয়েক মিনিট পর মুখ তুনে মাথা নাড়ন কিশোর, 'নেই। চনো,

মিলের সীমানার বাইরে কাঁচা রাস্তায় গাড়ি রাখন মুসা।
হাত তুলে রবিন বনन, 'ওই যে, ঘাস কাটছে টিম।'
গাড়ি থৈবে নেমে সেদিকে অগোল তিনজনে।
শব্দ Єनে চোখ জুলে তাকাन তিম। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইন দীর্ঘ একটা মুহৃর্ত। তারপর হাত থেকে কাঁচিটা ফ্পেে দিত়ে ঘুরে দৌড় মারন পাহাড় থেকে নেমে আসা খরমোতা নদীটার দিকে, যেটার ওপরে ছোট बিজ তৈরি হয়েছে।
'অ্যাই, শোনো, শোনো!’ চিৎকার করে ডাকল কিশোর।
কাঁধর ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল টিম। থামন না। সরু নদীটার কাছে চনে গেছে। ছোচট খেলো একটা পাথরে। তান সামনাতে পারন না। হমড়ি খখয়ে উন্টে সিয়ে পড়ন পানিতে।

দৌড়ে जन তিন গোয়েন্দা।
 ছেনেটা। হাত-পা ছুঁড়ে কোনমতে ভৈসে থাকার চেৃ্টা করছে। আরও ভাটিতে চনে গেনে, বোেতের বেগ আরও বাড়বে, তখন আর ভেসে থাক্তে পারবে না, ডুবে মরবে নিসিত।

একট্ট মুহৃর্ত দেরি করন না মুসা। ঝাঁপ দিয়ে পড়ন পানিতে। তর তর করে পানি কেটে নাতরে চনে গেন টিমের কাছে। দুই বগলের নিচে দুই হাত पুক্য় দিয়ে ওকে টেনে ধরন, মাথাটা খাড়া করে রাখতে বনन পানির ওপরে।

বোতের মধ্যে রকটা বোঝা টেনে আনতে যথেট্ট কনরত করতত হলো তাকে। তবে নিরাপদেই কিনারে পৌছন। টিমকে ডাঙায় টেনে তুলতে মুনাকে নাহায্য করন কিশোর আর রবিন।

মাটিতে চিত করে שইয়ে দিয়ে টিমের পেটে চাপ দিতে নাগন মুগা। গন্নগ করে বমি করে ফেন্ন টিন, পানি বেরিয়ে র্ল থেট থেকে। চোর্থ বন্ধ করে হাপাত নাগন।

ওকে নামনে নেয়ার সময় দিন ওরা।
খানিক পর চোধ মেনে দুর্বন কণ্ঠে টিম বনন, ‘ধন্যবাদ। আমার জীবন বাঁচালে তোমরা!'
'ও কিছু না,' হেনে বনन মুসা । 'ভান नाগছে এখন?’
eয়ে থেকেই মাথা শাঁকান তিম।
‘দোষটা তো তোমারই,' কিশোর বনন, 'দৌড় মারনে কেন?’
জবাব দিতে দ্নিধা কর্ল টিম। 'মিস্টার নফার-গেটের গার্ড বলন তোমরা আমার সড্গে কথা বনতে চাও। কथা বলতত মানা করে দিয়েছে সে আমাকে। বনেছে, বাইরের নোকের সঙ্গ ওয়ারনার মিলের কর্মচারীদের কथা বনা निষেষ। মানেজার জানলে চাকরি যাবে।'
'কিন্তু তোমাকে তো আমাদের কয়েকটা কथা জিজ্ঞেস করার ছিন।

জবাব জানা খুব জরুরী। কি করা যায়, বলো তো?’
'কি জানতে চাও?’
'রাতে তোমার সাইকেলটা নিয়ে কি কেউ বেরোয়? আমাদের বাড়িতে সেদিন এক্টা চিঠি রেখে আসতে পিয়েছিন।
'চিঠি! কই, আমি তো কিছু জানি না!’
দহনরিভিলের সাইকেন পার্টসের দোকান থেকে একটা প্যাডেন কিনেছিলে তুমি?’

অবাক रলো টিম, "ছঁযা! ততামরা জানनে কি করে! কাল সকানে সাইকেন आনতত গিয়ে দেখি একটা প্যাডেন নেই, ভেঙে কোথায় পড়ে. গেছে। বুঝলাম, আমাকে না জানিয়ে কেউ সাইকেলটা ব্যবহার করেছে। মিন্টার নফারকে জানালাম। আমাকে বনन, হেনরিভিলে সিয়ে প্যাডেন কিনে নিয়ে আসতে। अফিসের কাজে সাইকেন্ন জরুরী দরকার।

মিনের মধ্যে কারও কাছে তীর-ধনুক দেখেছ নাষ্কি?- প্রশ্নটা মুখে এসে গিয়েছিন কিশোরের, নফাররে আনতে দেখে চেপে যেতে হনো।

কাছে এসে দাঁড়ান नফার। 'কি হয়েছে?’
अসাবধানে যে পানিতে পড়ে গিয়েছিন টিম, এ কথা গার্ডকে জানান কিশোর।

ছেলেটার প্রাণ বাচচানোর জंন্যে গোয়েন্দাদেরকে ধন্যবাদ দিল লফার। তারপর টিমে ট্কনো কাপড় বদনে আসার জন্যে মিনের জেত্রে পাঠিয়ে मिन।

নফারকে দু’এৰটা প্রশ্ন করা যায় কিনা ভাবছে কিশোর, এই সময় গেটের কাছে গাড়ির হন্র শোনা গেল। ফিরে তাক্রিয়ে দেখল, এক্টা ট্রাক আসছে। সবুর্জ রঙ । মনিন হয়ে গেছে।

গেট খুনে দেয়ার জন্যে দৌড় দিন নফার। তাকে আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ পেল না কিশোর।

কিশোরের হাত খামচে ধরল রবিন, দেখো, টাকটার গায়ে নাম নেই! বিธ এটার ক্থাই বনেছিন!'

গেটের দিকে এগোন তিন গোয়েন্দা।
ত্র্মণে আবার চনতে আরষ করন টাক, জেতরে ঢুকে পড়ন। ওটাকে ভাল করে দেখার আগেই চনে গেন একটা বিল্ডিঙের আড়ানে।

বিড়বিড় করন রবিন, ‘এখন যে ট্রাক চালাচ্ছে, নে-ই নয়েড্বে জান নোট দিয়ে আলেনি তো?'

ড্রাইহারকেও ভালমত দেখতে পায়নি ওরা হইলের ওপর సুঁকে বजেছে। মাথার ক্যাপটা অনেক বেশি.টেনে দিয়েছে কপাটের ওপর।
‘এটাই সে ট্রাক্টা হনে,’ কিশোর বনन, ‘‘য়ারনার কোম্পানির কারও সঙ্গে জানিয়াত্দের যে সম্পক্ক আছে, 'এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাক্বে. ना।

গেটের পান্না লাগিয়ে দিন নফার।

তাবে बिজ্রেস কর্ন কিণোর, উাক্ট কি ওয়ারনার রোম্পানির?’
'ना।
कात?
মাथा নেড়ে গার্ড বनন, 'সরি. এসব ত্থ্য आনাতে পারব না आমি তোমাদের। याই, आার কাজ आছে।

গার্ডাউলে গিয়ে एক্ন সে।
आর माँড়িয়ে শেকে কি হবে,' মুনা বनन।




 भारु

ठिक। भातেा;

কাপড়ঞনো 丬ৃনে চিপে নাও না। গা মুতে নিতে পারো। গাড়িতে जোয়ানে आছू না?'

आएू:


## তেরো

রবিনকে নিয়ে রওনা হনো কিশোর। কিন্তু ওরা ওহার কাছে ণপৗছার আগেই



 निই।

দৌড়ে গাড়ির কাছে ফিরে এন তিনজনে। রকি মীচে যাওয়ার মেইন রোঙ ४রে গাড়ি চানান মুনা, आশা ক্রুন পাে দেখা পাবে টিম্মে।

किन्रू रপन ना।
'অन াোন পথে গোছ,' রবিন বনন।


 দিৰ্যে মুনা বনन, ঢোমরা যাও। আমি বার বার পুরো রক্টট ঘিরে চক্রু দিতে

## थादय।

বিল্ডিঙের বাইরে টিমের সাইকে্লটা দেখা ঢেন না।
বাড়ির নবিতে पুকন দুই গোয়েন্দা। পাচটট বাজে। এলিভেটর বোঝাই করে নেমে আসছে অফ্জিনের কর্মচারীরা। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ্থ করে নিয়ে ছুটন দুজনে। কিন্তু কোथাও চোখে পড়ंন না তিমেকে।

হঠৎ ক্থাটা মনে পড়ন রবিনের, আম্ছা, কিশোর, বারনি মেলের কাছে চিঠি দিতে আসেনি তো টিম? সেদিন রাস্তা থেকে खে খামটা তোনা হয়েছিন, তাতে এই নাম নেখা দেখ্খেি। হয়তো ওই ভদ্রলোকের অফ্সিইে বনে আছে जখন ঢিম!

বিন্ডি: ডিরেষ্ঠিরিত দ্রুত চোখ বোলাन দুজনে। বারনি মেনের নাম দেখতে বেল না। এলিভেটর অপারেটরকে জিজ্রেস করন। ঢে বনল, এ নামে কেউ অই বিন্ডিঙে আছে বনে তার জানা নেই।

কিশোর জ্জ্ঞেস কর্ন, 'নাল শার্ট পরা নম্বা একটা ছেলেকে কয়েক মিনিট আগে पুকতে দেখ্খছেন?’

দদখেছি। পাচটট বাজার কয়েক মিনিট আগে। ছেলেটা এনে ওই কোণে मাঁড়িয়ে থাকা,' হাত তুনে নবির একটা কোণ দেখান অপারেটর, ‘অক্জন নোকের হাতে এক্টা খাম দিন। খামটা নিয়ে নোকটাও বেরিয়ে গেল, ছেলেটাও।
'ওই নোকের নাম বারনি মেন?’
'হতে পারে। आমি জানি না। চিনিও না নোকটাকে।'
তাড়াহড়়া করে বাইরে বেরিয়ে এল দূই নোয়েন্দা। রাস্তায় এরে मাঁড়াতেই জেনপিটাকে আসতে দেখল। ধীরে ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে। ওদের দেখে গতি বাড়িয়ে দিন মুনা।

গাড়িটা এনে থামতে উঠে পড়ন রবিন আর কিশোর।
'মিনে ফিরে যাও,' মুসাকে বলন কিশোর। 'জনদি। দেখা যাক, ফেরার পথে টিমকে ধরা যায় কিনা।
'ওকে পাওনি?'
'ना ।
'ভাগিযস স্যাডউইচণনো কিনে নিয়েছিলাম,' পাশের নীটে ফেনে রাখা প্যাক্টেটা দেখান মুনা। আমার মনে হচ্ছিন, আজ বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। খাবারের ব্যবহ্হা করে রেখেছি।
'ভান করেহ,' হাসন রবিন।
ফেরার পথ্শে টিমকে দেখতে পেল না ওরা। মিনের কাছাকাছি রাস্তায় এবটা বাঁক আছে। স্েটার মুখে আসতেই ওপাশ থেকে বেরিয়ে র্রা একটা সরুख ট্রাক। नाইড फ़िল ना।

 *ंতো नাগन না দूটো গাড়ির। বিन्দूমাত্র গতি না কমিয়ে ইखिনেন্র গख্ল ডৃনে

ছুটে চনে গেন ট্রাকটা
'সেই ট্রাকটাই,' পেছন ফিরে তাকিক়ে আছে রবিন। 'তবে এবার नাইসেস নম্ধর পড়ে ফেনেছি।

ড্রাইভরেরে চেহারা এবারও দেখিনি,' কিশোরও তাকিয়ে আছে ট্রাক্টার দিকে। 'মুসা, পিছু নাত ওটার।'

গাড়ি ঘোরান মুসা। অ্যাক্সিলারেটর চেপে ধরন যতটা যায়। বিকট গর্জন ডুলে ছৃচ্টে ๒রু করন জেনপি। 'মদ چখয়ে গাড়ি চানাচ্ছে ব্যাটা। ওকে অ্যারেন্ট করানো দরকার।

টাকের ড্রাইভারও মনে হয় বুঝে ফেনেছে অনুসরণ করা হচ্ছে ওকে। গতি বাড়িয়ে দিল সে। ওটার সঙ্গে পান্না দিতে হিমশিম খেয়ে গেন মুনা।

হঠাৎ বুমম করে এক বিক্ট শদ্দ । কেঁপে উঠন জেनপি।
মাথা ঘ্ঘুরিয়ে তাক্যেয়েই চিৎকার করে উঠন রবিন. আই দেখো দেখো, বোমা ফাটিয়েছে!'

ওয়ারনার মিলের ওদিকের আকাশে গাঢ় ধোয়া কুওনী পাক্বিয়ে উঠছে।
আবার হনো বিম্ফোরণের শক্র।
কারখানাটা উড়িয়ে দেে়া হচ্ছে নাকি!' বनন রবিন।
বিন্ফোরণের শদ্দ আর ব্ৰোয়ার কুงনী ঋণিকের জন্মে স্তু্ধ করে দিন ওদের। এমন জোরে বেক কষল মুসা, বেছনের নौটে বনা কিশোর আর রবিনের মনে হলো আরেক্টু হনেই উড়ে িিয়ে পড়ত সামনের নীটে।

আরে, আন্তে, আস্তে! করো কি! চিৎকার করে উঠু কিশোর।
টার্টাকে অনুनরণ করার কথা ভুনে নেন ত্নিজনেই। ওয়ারনার মিনে কি ঘটেছে সেটা দেখা এখন জরুরী।

আবার গাড়ি ঘোরান মুনা।
আরও কয়েরেকা বিস্ফোরণের শব্দ হলো। টান টান হয়ে সামনে ঝুঁকে বजেছে ওরা। ওয়ারনার মিলের ভেতরে কি ঘটেছে দেখার জন্যে অস্থির।

গেটের কাছাকাছি আসতে চোখে পড়ন, উত্তর-পৃর্ব কোণের অকটা
 आকাশে।
'মনে হয় ন্যাবরেটরিতে আক্তেন নেগেছে,’ অনুমান করন কিশোর। ‘গাড়ি রাথো।

গাড়ি থামত্ না থামতে দূপাশের দরজা খৃনে নাফ দিয়ে নেমে পড়ন কিশোর আর রবিন। ভান করে তাকান বাড়িটার দিকে। বিস্ফোরণের आघাত প্রায় নবঙলো জানালার কাঁচ তেঙে চুরচুর হয়ে গেছে। প্রতিটি ফোকর থেকে ব্ধোয়া বেরোচ্ছে।

মুনাও নেমে এন। ওদের চোখের সামনে বিল্ডিঙের পচ্চিম প্রান্তের ছাতটা দেবে গিয়ে অনেক বড় এক্টা গর্ত হয়ে ঢেল। বাতাস पুকতে নাগল সে পথে। নতুন করে অব্মিজেন পেয়ে দ্তিণ ত্জেজে ফুঁসে উঠন আবার আগুন।
'ভাগ্যিস ছুটি হয়ে গেছে,’ বড়" "ড়় চোথে বিল্ডিংটার দিকে তাক্কিয় থেকে

বनল মুসা। 'নইলে কতজন যে মরত আর জখম হত, আল্নাহই জানে!'
‘এখনও ভেতরে কেউ আছে ক্রিনা কে জানে,’ রবিন বলল।
সাইরেনের চিৎকার শোনা গেল। মাটি কাপিয়ে মিনের গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ান দমকনের ভারী গাড়িজুনো। পুলিশের গাড়িও রয়েছে ওওলোর সজ্গে। অর্টা গাড়ি থথকে লাফ দিয়ে নামনেন ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। তাঁর দিকে ছুটে গেন ছেনেরা।
‘তোমরা এখানে কি করহ?’
তদ্ত করতে এসেছিনাম,’ জবাব দিন কিশোর।
গেট খূনে দিন গার্ড। হৃড়মুড় করে ভেতরে দুকে পড়ন দমকনের গাড়ি।
 দর্শকদের ঠেকাতে দাঁড়িয়ে রইন বাইরে।

ক্যাপ্টেনের নক্গে তিন গোয়েন্দাও पুকে পড়ন ডেত্রে। বাধা দেয়ার সুযোগই পেন না গার্ড।

দেখতে দেখতে আఅন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল দমকন বাহিনীর দঙ ফায়ার ফাইটাররা। কয়েকজন ভেতরে চলে গেন কেউ আটকা পড্ড়ছে কিনা দেখার জन্যে।

ক্যাপ্টেনের সক্ে দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েনদা। ওদের দিকে এগিয়ে
 অ্যাক্Aিডেন্ট নয়। নাগান্নে হয়েছে; স্যাবটাজ। দুমান আগে হোমারগেটে যা ঘটেছিল, ঠিক একই घটনা।

চট’ করে কিশোরের দিকে তাকান রবিনন, ফিসফিন করে বনল,. 'স্যাবটাজ!'

একটা কথা বিদ্যুত্তর মड ঝ্রিলিক দিয়ে উঠ্ঠ কিশোরের মনে। তাড়াতাড়ি এক্পাজে টেনে নিন দুই নহকারীকে। উఁ্রেজিত হয়ে बनন, কোন করার সময় চাচা কি বনেছিন, মনে আছে! নেই একই রকম এইট-आ্যাড-ওয়ান প্যাটার্ন! এখৃনি আনছি আমি!’

ইা করে কিশোরের মুখের দিকে তাকিক়ে রইন মুনা আর রবিন। বুঝ্ভ পারन ना।

দদই মান মানে আট সপ্তাহ! বনে যাচ্ছে কিশোর। নিচ্চ স্যাবটারদের টাইম শিডিউনের কথা বটলছে চাচা। নেই হিजেবে আজকে ওয়ারনার মিনে বিস্ফোরণ घটার কথা ছিন।

आँতকে উঠন রবিন, কি বলছ! তবে কি রাশেদ আংকেন এখানেই এजেছিনেন? ন্যাবরেটরির ঙ্ত্তেরেনেই্যো এখন!
‘খাইছে! তাহনে তো আমাদেরও দুকে দেখা উচিত, এক্ষুণি!' নোজা ল্যাবরেটরির দিকে পা বাড়ান মুনা।

ডাক দিলেন ক্যাপ্টেন। 'কোথায় যাচ্ছ?’’
সন্দেহের কহাটা তাঁকে জানাল কিশোর।
ক্যাপ্টেন বললেন, 'কিন্তু তোমরা গিয়ে কি করবে? মিন্টার পাশা ভেতরে

থাকনে•ফায়ার ফাইটাররাই খ্ঁজে বের করে আনবে। এ সব কাজ্রে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ ওরা । তোমাদের যাওয়ার দরকার নেই। আরও বোমা পাতা পাকতে পারে। শিওর না ইঢ়ে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিতে পারি না আমি তোমাদের। বরং বাড়ি চনে যাও। গিত়ে দেণ্থে, তোমার চাচা ফিরেছেন কিনা। आর এখানে থেকে থাকনে, আমি তো আছিই। या করার করব। ফোনের কাছে থেকো । খবর পাবে।'

## চোদ্দ

ওখানইই দাঁড়িয়ে থাকার ইচ্ছে ছিন কিশোরের। ক্যাপ্টেনের চাপাচাপিতে থাকতে পারল না। রাত হয়ে গেছে। তারা জুলা আকাশের পটভূমিতে পোড়া, কানো বিল্ডিংটাকে কেমন ভূহুড়ে লাগছে এখন। ফোঁ করে অক্টা নিঃপ্বান ফেনে ঘের্রোঁড়ান সে।

মুনার গাড়িতে করে ইয়ার্ডে ফিরে এন তিনজনে।
ওদের দৌেই বনে উঠনেন দেরিচচচী, ‘ছিলি কোথায়? ওয়ারনার মিনের ఆদিকে অনেককুনো বোমা ফাটার শদ্দ ఆনनাম। ওদিকে সিয়েছিনি নাকি?’
‘হ্যা, মুনাদের বাড়ির কাছে অকটা তুহায় ছুকতে গিয়েছিনাম। বোমা ফাটার শদ্দ eনে দৌড়ে গিয়ে দেখি ওয়ারনার মিনের ন্যাবরেটরিতে আӊন নেগেছে। আঞুন নিভিয়ে ফেনেছে দমকনের নোকেরা। চাচা কোথায়?’
'কি জানি। ফেরেনি' তো এখনও। কোন আক্কেনে যে নোক্টা গোয়েন্দাগিরি ধরতে গেন! চিত্তায় বাঁচি না!’

আরও বেশি চিত্তা করতে পারেন চাচী, এ ক্থা ভেবে চাচা কোন্খানে থাক্রে পারে এই. সন্দেহের কথাটা আর বনন না কিনোর। সরে অন্য মুনা আর রবিনকে বলন, 'তোমরা বাড়িতে ফোন করে দাও, রাতে এখানেই থাকবে।'

উদ্দিম হয়ে বলল মুনা, ‘কিছু ঘটার আশক্কা করহছ নাকি?’
ঘটনা ঘটতে যখন আরম্ড করেছে, আরও অনেক কিছু ঘটতে পারে। কিছু বना याয় না।

গাড়ি থেকে স্যাডউইচের প্যাকেট বের করে আনন মুনা। অহ্তে তু কিনেছে। মেরিচাচীর রান্না করা গরম গরম খাবার ফেনে ওত্তো থেতে কি আর ভান নাগে। তবূ পয়না দিয়ে কিনেছে যখন গিনে তো ফেনতেই হবে।

খৈয়েদেয়ে ওঅর্কশপে এসে বসন তিনজনে। বার বার উদ্মিগ্ম হয়ে ফোনের দিকে তাকাচ্ছে। রাশেদ পাশাকে নিচ্চয় পাওয়া যায়নি এখনও। পেলে, কিংবা তাঁর কোন থোজ পেনে ফোন করতেন ক্যাপ্টেন।

বিন্তু চাচা কি आসলেই ওয়ারনার মিনে ঢেছে? ভাবছে কিনোর। अআনে

 ক্রছে না কারও।

রাত এগারোটা বাজন।
ওঅর্কশপের দরজায় অসে দাঁড়ালেন মেরিচাচী, 'কিশোর, তোর চাচা তো এখनও ফিরু না।
'ফিরবে। কোথাও আটকে পড়েছে হয়তো ।'
'তোরা টতে যাবি না?’
'অত তাড়াহড়া কি। घুম তো পাচ্ছে না। চাচার জন্যে অপেক্ষা করি।'
মেরিচাচী চলে গেন্লেন।
চুপ করে থাক্নে সময় কাটে না। ক্থা एরু করন রবিন, आমি বুঝতে পারছি না, ওয়ারনার মিলে ঢুকল কি করে বোমাবাজরা । দূটো বেটই বন্ধ, কড়া পাহারা থাকে। ন্যাবরেটরিতে যতগুনো বিস্ফোরণ ঘটান, তার জন্যে প্রার্র বিশ্ফোরক দরকার। নুকিয়ে কারও পক্ষে ওওুনো ঢোকানো সস্টব নয়, ডেতরের সাহাय্য ছাড়া।

নিচের ঠোটট চিমটি কাটছিন কিশোর, রবিনের দিকে তাক্যিয়ে থামিয়ে দিন। আচমকা লাফ দিয়ে উढঠে मাড়়ান সে। 'সবুজ ট্রাক! মিনের জন্যে স্বাভাবিক মাল সাপ্পাই করার সময় মানের ভেতর ডিনামাইট লুক্য়ে নিয়ে যেতে পারে অনায়াजে।
‘ঠিক! সে জন্যেই তখন অত তাড়াহড়া করে ডুটে যাচ্ছিন। ড্রাইভার জানত, কয়েক মিনিটের মধ্যেই বোমা ফাটবে।' ফোনের দিকে হাত বাড়ান রবিন, 'চীফবে গাড়ির নম্বরটা জানানো দরকার।'

কিন্তু সে রিসিভার তোনার আগেই বেজে উঠন ফোন। শব্দটা চমকে দিন ওদের। নিচ্চ় রাশেদ পাশা। থাবা দিয়ে রিजिভার ডুনে কানে ঠেকান রবিন। ওপাশের কथা Өন়তে Өনভ নিরাশা ফুটন চেহারায়। বনন, রঙ নাম্বার!'

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে রেখেই থানার নম্বরে ডায়ান করন জে। বিড়বিড় করে বনन, "ক্যাপ্টেন অফ্সিসে ফিরেছেন কিনা কে জানে!’ ওপাশে রিঙ ইতে খনन। কয়েক সেকেড একভাবে ষরে রেখে আরও হতাশ হয়ে বনন, 'এনগেজভ’

কয়েকবার বার্থ চেট্টা করে রিিিিার নামিয়ে রাখ্র রবিন।
মুनা বলन, ‘এই টেনশন आর সश্য করতে পারছি না आমি। চনো, आবার ওয়ারনার মিলে চলে যাই। কারও ওপর ডরনা করে কিহ্হ হবে না। নিজ্রেেের দেখা দরকার।'

অকমত হয়ে উঠে দাড়াল কিশোর। ওঅর্কশপের দরজায় বেরোতেই ঢেটে অథটা গাড়ি্র হেডলাইট দেখতে পেন।

অস্তির নিঃষ্ণাস ফেনল তিনজনেই।

ফिद्রে এসেছেন রাণেদ পাশা।
ছেটে দেন ওরা।
नিভিং করম থ্থেে বারান্দায় অসে দাঁড়ালেন মেরিচাচী।
গাড়িটা ইয়ার্ডে দুকে দাঁড়াতেই জানাनা দিয়ে উঁকি দিন কিণোর। বিধ্বत্ত, ফ্যাকাসে নাগছ্ চাচার চেशারা। কপালের বা দিকে খানিকটা জায়গা গোল জালর মত ফুলে নীন হয়ে জাছে। টনতে টনতে গাড়ি থেকে নামলেন। হাটার শক্তি নেই যেন।

তাড়াতাড়ি দূদিক থেরে তাঁকে ধরে ফেলন কিদোর आর মুসা। বসার घরে নিয়ে এলি। ধপ করে সোফায় বসে পড়লেন তিনি। উদ্দিম হয়ে তাকিয়ে আছেন মেরিচাচী।
'ভয়ের কিছু নেই,' মলিন হাসি হাসনেন রাশেদ পাশা। 'আমি ভানই आছि।'
'সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' তিক্ত কণ্ঠে বননেন মেরিচাচী। বরফ আর তোয়ালে আনতে চনে গেলেন।
'স্যাবটাজ কেসটায় কাজ করছ তুমি, তাই না?’ চাচাকে জিজ্ঞেস করন কিশোর। ‘ওয়ারনার মিনের ল্যাবরেটরিরুতে ছিলে বিশ্ফোরণের সময়।’
'আস্তে বন!' দরজার দিকে তাক্কিয়ে বললেন রাশেদ পাশা। তোর চাটী খননে আস্ত রাখবে না!'

## পনেরো

নেবা-ষđ্ণষার পর খৈয়েদেয়ে অনেকটা সুস্থ হয়ে অফিজে দুকনেন রাশেদ পাশা। নক্গে তিন গোয়েন্দা।
‘কান সকানে এফ-বি-আইকে রিপোর্ট দিতে হবে,' কিশোরের দিকে তাকাनেন তিনি। 'তোরা জানলি কি করে আমি ওয়ারনার মিনে গেছি?’

টেনিফোনে বনতে ৃনেছি তোমাকে, এইট-অ্যাডড-ওয়ান প্যাটার্ন।
'ও,' হানলেন তিনি। 'বুঝে ফেলেছিস তাহনে।'
'乡ंग।
'আর লুকিয়ে নাভভ নেই তোদের কাছে। স্যাবটারদের একটা দলকে ধরার চেষ্টা করছি আমি। একের পর এক অনেককুনো কারখানায় স্যাবটাজ হয়েছে। একটা নির্দিট্ট সময় পর পর আघাত হেনেছে স্যাবটাররা। হিনেব করে বের করনাম, আট হণ্ণা একদিন পর পর এ কাজ করেছে। বুঝতে পারলাম, ররপর ওয়ারনার মিলের ওপর নজর ওদের। হিসেব মত আজই বিশ্ফোরণ ঘটানোর কথা। এবং তা-ই ঘটিয়েছে।

দুপ করে রইন তিন গোয়েন্দা।
পাযা বনनেন, "অফ্স ছুটির পর পর বোমা ফাটানো হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে

একই নিয়ম মেনে চনেছে স্যাবটাররা। ওয়ারনার মিনে বোমা ফাটানো হবে বুঝতে ণেরে দুদিন আগে থেকেই てোজ－খবর అরু করে দিলাম। उখানকার প্রতিটি বিল্ডি：খুজে দেখেছি কোথাও বোমা নুকানো আছে কিনা। সেই সজ্গে অপরাধীদের ধরার চেষ্টা চালালাম। আমার অনুরোধে একজন গার্ড আমাকে গোপনে সাহায্য করঢত রাজি হনো।
＇সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পেলাম না। শেষে আজকে সিয়ে ঢোপনে নজর রাখনাম গবেষণা হয় যে বিল্ডিঙে，তার ওপর। ছুটির পর কর্মচারীরা সব বেরিয়ে গেলে চুপি চুপি পুব দিকের ন্যাবরেটরিতে ঢুকে পড়নাম। आমিও फুকনাম，ঠিক এই সময় ঘটতে שরু করন घটনা।

দম নেয়ার জন্যে থামলেন তিনি।
‘কি দেখলে？’ জানার জন্যে উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকে পড়েছে কিশোর।
＇হ্ন থেকে দ্রুতপায়ে পপ্চিমের ন্যাবরেটরিতে চনে যাচ্ছে দুজন নোক। পরনে ন্যাবরেটরি কর্মীর পোশাক，হাতে চামড়ার ব্যাগ। ছুটি হয়ে নেছে। ওই সময় ল্যাবরেটরিতে কারও থাকার কथা নয়। সন্দেহ হনো। কथা বলার জন্যে ডাক দিলাম। ফিরে তাক্কিয়ে আমকে দেখে চমকে গেন ওরা，ছুটে চনে গেন সিঁড়ির দিকে।
＇চেহারা দেখখছ？দেখতে কেমন？’
‘প্রথমে দেখিনি，আমার দিকে ণেছন করে হাঁটছিন। আমি ডাকলে ফিরে তাকাতে অক্জননের চেহারা দেখেছি। গাট্টাগোটা，घন，মোটা ভুরু। যাই হোক，ওরা দৌড় দেয়ার পর ওদের পিছু নিতে যাব এই সময় নাকে．দুকন পোডা গন্ধ। মনে হনো পুবের ন্যাবরেটরি থেকে আসছে। সেদিকে যাওয়াটা জরুরী মনে করে কি পড়ছে দেখার জন্যে ছুটলাম। চোখে পড়ন লম্বা একটা ফিউজ পুড়ছে। তারটাকে অনুসরণ করে দৃষ্টি সরাতে দেখলাম দেয়ালে বসানো এ‘কটা চিঠির বাক্সে ঢুকে গেছে ওটা，তেতরে যে ডিনামাইট আছে বুねতে অनুবিধে হলো না।

তারটা বাব্সে না ঢোকা পর্যন্ত ডিনামাইট ফাটবে না। তাড়াতাড়ি ছুরি বের করে দৌড়ে গিয়ে ফিউজ্জে তারটা কেটে আলাদা করে দিंনাম। কিন্তু পেশাদার বোমাবাজরা একটা ডিনামাইট সেট করে সক্তুষ্ট থাকে না। বিভিন্ন জায়গায় অকাধিক বোমা বপরে রাথে，যাতে দু’রক্টা বিচ্ছিন্ন করে দিলেও বাক্গুনো ফেটে যায়। সেই সন্দেহ করেই ज্রার কোथায় বোমা আছে খুঁতে চলनाম। পশ্চিম দিকে দেখ্খছি নোক দুজনকে। ভাবনাম，ওদিকেও পেতে রেখে এসেছে। সুতরাং দৌড় দিলাম সেদিকে।

চেয়ারে হেনান দিয়ে কপালের ব্যথা পাওয়া জায়গাটায় হাত বোনালেন পাশা। কিন্তু পৌছতে পার্লাম না ওখানে। বোমা ফেটে ণেন। উড়ে．সিয়ে বাড়ি てখলাম দেয়ানে। অকটা সেকেড্ড স্তক্ক হয়ে পড়ে থেকে কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে আবার দৌড়ে নেলাম পুব দিকে। ফোনের কাছে গিয়েই বেহুঁশ হয়ে ঢেলাম। কত্ষণ পড়ে ছিনাম বনতে পারব না। आওন নেভানোর পর ফ্যয়ারম্যানরা আমাকে খুঁজে পেয়ে বাইরে বের করে আনন।
‘এখন ঢো ডান আছ,’ কিশোর বনন।
रोंा. आशि।
বিশ্মোরণের কয়েক মিনিট आগে একটা সবুজ ট্রাককে পানিয়ে তেতে দের্থেছি আমরা,' মুসা বনन। 'ওটাত্ করে পানাতে পার্রে স্যাবটাররা। आমরা পিছু নিয়েছিনাম। ন্যাবরেটরিতে বোমা ষাটন। কি হয়েছে দেখার জন্যে ছুটনাম। ভাবলাম, অনেক নোক আটকা পড়ে যেcে পারে ভেতরে, তাদের নাহাय্য দরকার হতে পারে। ট্রামের পিছু পিছ্ আর যাওয়া হলো ना ।
'গাড়িটার নম্বরও মুখস্থ করে রেথ্থছি আমি,’ অবদুকরো কাগজ্রে নম্বরটা नিঢে বাড়িয়ে ধরুল রবিন।

ত্খনই थানায় ফোন করে ক্যাপ্টেন ফ্যেচারকে নস্বরটা खানিয়ে দিলেন পাশা । জোন রেখে ছেলেদের জানালেন, ক্যাপ্টেন বনেছেন, মোটর তেহিকল ব্রোতে খেঁজ নিয়ে সকানের মধ্যে ট্রাক্টা কার, বের করে ফেন্নার আশা করছছন তিনি। টীর্দাজের ফিপার গার্ডে আধ্রেনের ছাপের ব্যাপারেও হয়তো কিছ্রু করতে পারবেন।

आপাত্ত आর কোন কাজ নেই। ইয়ার্ডে থাকারও দর্ককার নেই। বাড়ি রুনা হলো রবিন আর মুনা।

পরদিন সকানে নাস্তা সেরে রবিনকে ইয়ার্ডে আসতে ফোন করন কিগোর। মুসাকে করন না। ওকে করে নাত নেই, আসতে পারবে না, চাকরিতে যাবে।

ক্বিশোর বনন, 'হমকি দিয়ে নেখা নোটঞ্ঞো আরেকবার দেখা দরকার।
‘কেন?’ তাক থেকে এক্টা ফাইন নিয়ে এন রবিন। কাগজঞ্লে রেখেছে তাতে। ঠেনে দিন কিশোরের দিকে।
 কাশজ, দৃটো বের করে নিন কিশোর। মিনিটখান্ৰক তাক্ষিয়ে রইন এক

'कि বৃঝनে?'
দ্টে কাগজের ছাপা এক রকম নাগছে। এবং এセনোর সজ্গে মিন দেখ্খে আরও অকটা নেখার-বারনি মেলের কাছে যে খামটা নিয়ে যাচ্ছিন টিম. তার ঠিকানা। आমি শিওর।
'কি করতে চাও?'
জানভে চাই, খামের ওপর ঠিকানা কে নিখেছে?’ উত্রেজিভ হয়ে উঠন কিশোর, 'কি নেখা থাকে চিঠিতে? জননनন বিন্ডিঙে ঢিমকে নিয়াপ্ি পাঠানো द্য় কিনা। কেন পাঠায়? বারনি মেনটাই বা কে? বোঝা যাচ্ছে, খামের ওপর ठিকানা যে নিখখছে, সে-ই হুমক দিয়ে নোট পাচিয়েছে आমাদের। বারনি ম্ন তার সश্যোগী। জনनন বিল্ডিఁs তার কাছে জরুরী কোন মেসেজ

পাঠানো হয়। সেই মেসেজi.। কি, জানা দর্রকার।
দদশ্যেটনে মনে হচ্ছে ওািিয়াতদের সক্x সাবটারদের বোন সস্পক আছ্। সেটা কি?’
'টিমকে কথা বনাতে পারনে অনেক প্রপ্নের জবাব জানা যাবে। যাবে নাকি একবার ওয়ারনার মিনে?’
bनো।
হেডকোয়ার্টার থেকে বাইরে বেরোন দূজনে। বারান্দায় দেখা বেল

 ফোন করেহিলেন।'তিনি জানিয়েছেছেন সব্জ দ্রাক্টার নাইসেস বপ্রেটা নকন। ফिभाর গাঙ্ড পাওয়া आঙ্রেনর ছাপের মাनिকের आসন নাম জাना याয়नि, মিন্টার आর্চার নামে সে পরিচিতি ছিন রক সময়।
‘বেশ কয়েক বছর এক্টা সামার রিসটে কাজ করেছে শে,’ পাশা

 করেছে। বাপারটা জানাজানি হয়ে যা ওয়ার পর গা ঢাকা দেয় নে। প্লিশের ফাইনে তার কোন ছবি নেইই। তবে চেহারার বর্ণনা নেখা আছে। মাभারি



'তा याবে,' মাथा দhাनान কিশোর, 'কিন্তু ওয়ারনার মিনে ওরকম ক্জন आएে?
'জানা দরকার,' ফোন করার জন্যে निভিং রুমে রওনা হনেন রাণশদ পাगা। মিলে ফোন করে পারসোনেন ভিার্টেস্টেে অনুর্রোধ করনেন জানার


ঢिম্মে কথা চাচাকে জানান किশোর। তাকে দিয়ে পাঠান্না খামের চিলানা আর হমকি দিয়ে নেখা নোট্ખেো রকই টাইপরাইটারে নেখা, এটাও बनन।

 কাজ आছে आমার।

## ষোলো

 কিশিার आর রবিন। চাকরি শেবে বর্যাঙ্ত কর্যা হয়েছে ঢিমকে।

অবাক হয়ে জানতে চাইন রবিন, 'কেন?’
আসনে তার্থ আর দরকার নেই । ডেতরে তো তেমন বোন বাজ ছিন না ওর, বাইরেই যাতায়াত করত। গার্ডহাউসের কাজের জন্যে আমি আার बাউনই যথেষ্ট। পারসোনেন ডিপাট্টমেন্টে বনেছি, ওরা ছাড়িয়ে দিয়েছে।
'बাউন কে?'
'আমার সহকায়।'
মিলের ধারে সেদিন যাকে পাতাবাহারের ডাল ছাঁটতে দেখেছিল, ঢে-ই নিচ্চয় बাউন, অনুমান করল কিশোর। 'টিম কোথায় গেছে বলতে পারেন?’
'না। মাইলখানেক দৃরের এক ফার্মহাউসে থাকত, এখনও ওখানে আছে কিনা বনরত পারব না।

ফার্মহাউসের ঠিকানাটা জেনে নিয়ে টিমকে খুঁজত চলন কিশোর আর রবিন। যে রাস্তা দিয়ে এনেছে, সেটা ধরে মাইলখানেক ফিরে নেনেই পাওয়া যাবে বাড়িটা।

কিন্তু ওখানে পৌছে কোন খামারবাড়ি চোখে পড়ন না ওদের।
‘‘কটা ভূল হয়ে গেছে,' রবিন বলন। 'মাইনখানেক এসে কোনদিকে যেতে হবে গার্ডকে জিজ্ঞেস করা হয়নি।'
'ওই থেট্র পাম্পটায় চলো। জিজ্ঞেস করব।'
কিশোরের প্রশ্ন セনে মুখ তুনে তাকান পাস্পের অ্যাটেনডেন্ট, 'পুরান্না ফার্মহাউস?’’ হাত তুনে পস্চিমে দেখান, ‘ওদিকে মাইলখানেক এগোনে এক্টা ফার্মহাউউ পাওয়া যাবে। ওটাই খুজছ কিনা বনতে পারব না।'

ঢিমের চেহারার বর্ণনা দিয়ে জানত চাইন কিশোর, ওরক্ম কোন ছেলেকে দেখেছে কিনা অ্যাটেনডেন্ট।

মাথা ঝাঁাল নোকটা, "शঁা, দেখেছি। দিনে অন্তত দুবার সাইকেন নিয়ে যাওয়া-আনা করে। পম্চিমের কাচচা রাত্তা ধরেও যেরে দেরেছি ওকে।

আ্যেনডে্টকে ধন্যবাদ দিয়ে রবিনকে স্টার্ট দিতে বনন কিশোর। পাম্প হাউস থথবে বেরিয়ে কয়েক গজ এগোতে দেখা গেন একটা কাঁচা রাস্তা, তाত গাড়ি নামিয়ে आনল রবিন। সরু, ধুলোয় ঢাকা পথ। ঝাঁকুনি चখতু খেতে てেছনে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে অগিয়ে চনন গাড়ি।

পথের মাথায় অনেক পুরানো, ঝরঝরে একটা বাড়ি দেখা গেন। নামনের চনুতে বড় বড় ঘাস গজিয়েছে. নাফ করারও নোক নেইे যেন।

নোক্রন কেউ নেই নাকি! বিড়বিড় করুন রবিন।
কিশোরেরও অবাক লাগন। ‘এ রকম অকটা জায়গায় থাকে কি করে টিম? নাকি অन্য কোন ফার্মহাউনে থাকে?’

গাড়ি রেখে দরজার নামনে এনে দাঁড়ান দৃজনে। টোকা দিল কিশোব। সাড়া নেই । জোরে থাপ্রড় দিঢ়ে ডেকে জিজ্ঞেস করন, কেউ আছেন?’

সাড়া जल ना।
হাজার টাকা দিনেও এখানে বাস করতে পারব না आমি,’ রবিন বলন।


ডেতরে তেমন কোন আসবাবও নেই।'
‘এখানে মানুষ বাস করে না, তুমি যাই বনো,’ রবিন বলन।
‘কিন্তু আ্যাটেনডেন্ট তো বলন ঢিমকে এদিকে আসতে দেখেছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোটে চিমটি কাটন কিশোর। কেন?’

## 'দেখা দরকার।'

বাড়িটার চার্রপাশ ঘুরে দেখতে eরু করন ওরা। বাড়িতে কেউ নেই, এ বাপারে নিচিত হয়ে গেছে। যে কটা জানানা দেখল, সবঙলো দিয়ে উকি দিল। রান্নাঘরের बানালায় উকি দিয়ে কিশোরের হাত থামচে ধরল রবিন। 'নোক থাকে তো! নিচয় টিম!'

ধুলোয় ঢাকা কাচের শার্जির ডেতর দিয়ে কিশোরও দেখতত পেন, নড়বড়ে একটা টেবিনে কয়েকটা খাবারের টিন রাখা-সদ্য কাটা হয়েছে
 এৰটা বড় বাটি।
'কোন ভবধূুরে হবে,' কিশোর বলन, 'আমার মনে হয় না টিম এখানে থाকে '

বাড়ির বপছনে দশ গজ দৃরে একটা গ্যারেজ মত চোথে পড়ন ওদের। পাথরে خৈতিরি দেয়ান। কোনমতে অকটা গাড়ি রাখা যাবে। জানালার বদনে দেয়ানের অনেক অরে একটা চারকোনা ফোক্র।
'ফার্মের যত্ত্রপাতি রাখা হত. বোধহয় ওখানে,' পা বাড়াল কিশোর। দেখি কি आছে।

শক্ত কাঠের পুরানো ধাঁচের পান্না, ঝাঁপের মত ওপর দিকে তুনে দেয়া इয়। হড়কো नরিয়ে টান দিতে নিঃশক্দে উঠে নেন ওপর দিকে। আপ্চর্য! রীত্মিত তেন দেয়া হয় মনে হয় কজায়?’
'অবাক হওয়ার্র কিছু নেই,' আঙ্রুন ভুনে ভেতরে নির্দেশ করন রবিন, ‘ওই দেখো।

গারেজের তেতরে সবুজ একটা ট্রাক.। দরজার দিকে মুখ করা। এটাকেই আগের দিন সন্মায় ওয়ারনার মিল থেকে বেরোতে দেখখছিল ওরা। নম্নর প্লেটের জায়গায় কিছ্হ নেই, নকন প্নেট যেটা লাগান্না দেথ্থেছিন রবিন, নেট়াও খুর্ ফে্না হয়েছে।

টাকের কেবিনে দুকন দুজনে। কিশোর সৃত্র খুঁজতত नाগन গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে। গদি আর সীটশ্গো উল্টে দেখতে নাগন রবিন। আচমকা ফিস্িি্ন করে বনन, 'শদ্দ কিजের!'

नाফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামন ঢে। দরজার দিকে তাকিয়ে তাজ্জব হয়़ গেন। বন্ধ হয়ে গেছে পান্মাটা। কিশোরও নেমে এন। ছুটে গেন সেদিকে। বাইরে হড়েকো ত্রুলে দেয়ার শক্দ হলো।
'বन্দি করা হয়েছে आমাদের!’ গভীর নরেঁ বলল কিশোর।
ধাকা দিয়ে দর্রबা ভাঙার চেষ্টা চালাল দুজনে। লাভ হনো না। পুরু কাঠের ভারী দব্রबায় সামান্যতম ফাটन ধরন না। ই্পপাতের শক্ত

কজাগুোও ভাঙা সহজ নয়।
বেরোনোর উপায় খুঁজল ওরা। দেয়ারের চারকোনা ফোকরটার দিকে তাকান। অনেক ওপরে ওটা। তা ছাড়া বেশি সরু, ওটা গলে বেরোনো যাবে ना ।

নিচের ঠোঁটে বার কয়েক চিমটি কাটল কিশোর। তারপর ট্রাকে উঠে হাতড়াল গ্নাভ কম্পার্টমেট। খালি একটা সিগারেটের প্যাকেট আগেই দেখেছে ওখানে। ওটা বেকে রাঙতা কাগজটা বের করে নিল।

কিশোর কি করতে চাইছে বুঝে ফেলন রবিন। তাকিয়ে রইন চুপচাপ।
ট্রাকের ইজ্জিনের হুড তুনে ফিউজ বক্সের কাছে স্টার্টিং ওয়্যারের মধ্যে কাগজটা দলামোচড়া করে তুজ্জে দিন কিশোর। মুখ তুনে রবিনের দিকে তাকাল, চেষ্টা করে দেখা যাক, কি বলো? এ ভাবে স্টার্ট করা গেলে দরজা ভেডে বেরোনো যাবে।’

ড্রাইভিং নীটে উঠে বসল রবিন। তার পাশে কিশোর। দুটো তার জুড়ে দিত্তই স্টার্ট হয়ে গেল এঞ্জিন। যতটা যায় ট্রাকটাকে পিছিয়ে নিত়ে গেল রবিন।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল রবিন। শক্ত হয়ে বসো। দিলাম টান।'
গিয়ার দিয়ে এক্সিলারেটর চেপে ধরল সে। গর্জে উঠে ঘোড়ার মত লাফ দিয়ে আগে বাড়ন টাক। প্রচণ তুততা লাগান দরজায়।

## সতেরো

মড়মড় করে ভাঙল দরজার কাঠ। কজ্রা থেকে ছুটে গিয়ে ছিটকে পড়ন মাটিতে। গ্যারেজের বাইরে বেরিয়ে বেক কষন রবিন। হাসিমুরে তাকাল কিশোরের দিকে। ‘খুব সহজ্জেই কাজ হয়ে গেনে, তাই না?’

কিশোরঁও হানল। ‘কেন, তোমার আফসোন হচ্ছে নাকি?’
ট্রাক থথকে নেমে চারপাশে তাকাল দুজনে। নোকটাকে খুঁজল, যে ওদেরকে বন্দি করেছিন গ্যারেজে। কাউকে দেখা গেল না। ঢোকার আগে যেমন দৈঙ্খেছিন এখনও তেমনই নির্জন লাগল জায়গাটাকে।

ফার্মহাটনের দিকে তাকাল রবিন, বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে নেই তো?’
আগের মতই বন্ধ রয়েছে সমস্ত দরজা-জানালা। ময়না শার্সির ভেতর দিয়় আবার উैকি দিল ওরা। এবারও কাউ়কে চোখv পড়ল না :
'নেই এখানে,' জানালার কাছ থেকে সরে এল রবিন। 'দরজা নাগিয়ে দিয়েই ছুটে পালিয়েছে। গাড়ি আনেনি, তাহনে এঞ্জিনের শব্দ খনতাম।'

আরও কিছুক্ষণ থখাঁাখুঁজি করে নোকটাকে না পেয়ে গাড়িতে এসে উঠল দুজনে। ফিরে এল পেট্টে পাম্পে। তেন নিতে হবে।

অ্যাটেনডেন্ট জিজ্ঞেস করল, 'ছেলেটাকে পেয়েছ?’
'না,' মাথা নাড়ন রবিন।
‘কাছেই অকটাঁ বোর্ডিং হাউস আছে, মিসেস ম্যারিয়নের বোর্ডিং। ওখানে てোজ নিয়ে দেখতে পারো।

বোর্ডিং হাউসটা খঁজে বের করতে কোন ঝামেলাই হরো না। মিসেস ম্যারিয়ন মাঝবয়েनो মহিনা। হাসিখুশি। জাनানেন, ঢিম তার ওখানেই উঠঠছে। পুরো গীপ্মকালটা থাকবে। ছেলেটার মা-বাবা তার বন্గू। গোয়েন্দাদের নিভিং রুমে বসিয়ে ওপরতলায় টিমকে ডাকতে গেনেন তিনি।

খানিক পর নেমে এন টিম।। ক্রান্ত, বিষ্বস্ত চেহারা। হঠাৎ করে চাকরি চলে যাওয়াতে দুপ্চিন্তায় বোধহয় অমন হয়েছে, অনুমান করন কিশোর। চাক্রি থেকে বরখাস্ত করা হলো কেন, জানতে চাইন।
'আমি কিছুই জানি না,' মাথা নাড়ন টিম। 'মিস্টার নয়েড ডেকে বনন, আর আমার আসার দরকার নেই। আকাশ থথকে পড়নাম। মন খারাপ হয়ে গেল। বোর্ডিং হাউসে চলে এনাম। আরেকটা চাকরি খুঁজে বের করতে না পারনে এখানে আর থাকা হবে না।
'টিম, তোমাকে চাকরি খুঁজে দিতে সাহায্য করতে পারি আমরা,' সহানুভূতির স্রেে বলন কিশোর। 'তবে তার আগে আমাদের কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তোমাকে। এক্টা রহস্যের নমাধানের চেৃা করছি আমরা ।

কিশোর আর রবিন গোয়েন্দা ఆনে উজ্জुন হন্ো টিমের মুখ। 'কি জানতে চাও, বনো?’
'গত হ হপায় এবটা সবুজ ট্রাক একটা সাপ্লাই ইয়ার্ডে গিয়েছিন পুরানো ইট আর তক্তা কেনার জন্যে,' কিশোর বলল। 'বিড ওয়াকার নামে আমাদের এক বন্ধুর বাবার ইয়ার্ড ওটা। ইয়ার্ডম্যান লয়েডের কাছে জেনেছি, টারকে তোমার চেহারার এবটা ছেলে ছিন। সেটা কি তুমি?’
‘亠্যা,' দ্বিধা না করে জবাব দিল টিম।
ড্রাইভার কে ছিন?’
'মিন্টার ब্রাউন, ওয়ারনার মিলের নোক। আমাকে বনন, হাতে ব্যথা পেয়েছে, রকা আনতে পারবে না জিনিসতনো, সঙ্গে যেতে বনन সাহাय্য করার জন্যে,’ অবাক মনে হলো ঢিমকে। ‘এটাই তোমাদের রহস্য?’’

হতে পারে। যাই হোক, শোন্না, মানের দামের টাকা তোমার হাত দিয়ে দিয়েছে বাউন। তার মধ্যে অকটা বিশ ডলারের নোট ছিন, জান।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল টিমের। 'জান নোট! সত্যি বনছি: আমি কিচ্ছু জानि ना!

যে নোট দিয়ে মালের দাম শোধ করেছে, জেজন্গা बাউনকে কে দিয়েছিন, জানো কিছ্ম??

মাथा নাড়न ঢिमि।
'পুরানোं ইটট आর তক্তা কিনেছিন কেন बাউন?’ खানতে চাইন কিশোর।

2ob

মিস্টার নয়েড বলন, মিল মেরামতের্র জন্যে নাগবে ওওুেো। মিনের কাছে ট্রাক थামান बাউন। আমি আার নফার দুজনে. মিনে সেতেনো মাটির নিচের ঘরে নিয়ে রেখেছি;
‘এখনও আছে ওখানেই?’
‘থাকতে পারে। আমি আসার আগে পর্যন্ত বের করা হয়নি, এটুকু खानि।

নফার आর बাউনকে জিজ্ভেস করতে হবে, ভাবন কিশোর। প্রসঙ বদলাन। जुशার কাছে যেদিন পিকনিকে গিয়েছিন ওরা, সেদিন মিনের জানালায় টিমকে দেখতে পেয়েছিন। সে-ই কিনা, জিজ্ভেস করুল ওকে।
'আমিই,' স্মীকার করন টিম। 'গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি তোমাদের। আমাকেই যে খুঁজত গেছিনে, কিছুই জানি না আমি।'
‘ষাউনকে জিজ্ঞেস করনাম, তোমাকে দেখ্খছি জানানায়। সে বলন, ভুন দেখ্খেি। মিথ্যে ক্থা বনন কেন?’
‘কি জানি। মিলের নিরাপত্তা নিয়ে হয়তো বেশি ভাবে। আমাকে বহুবার বনেছে, তেতরের কথা যাতে বাইরের কাউরে না বলি।'
‘ওখানে কাজ করার সময় কারथানায় সন্দেহজনক কাউকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছ?
'না। তোমার সন্দেহ কোন ক্রিমিন্যান ঘুকে বেড়াচ্ছে ওখানে?’ অবাক হয়ে একবার কিশোরের দিকে এক্বার রবিনের দিকে তাকাতে নাগন जिय।

মাথা নাড়ন ওরা দূজনেই।
'তা ভাবছি না,' জবাব দিন কিশোর। 'তবে ত্মেন কেউ আছে কিনা ওখানে, জানার চেৃ্টা করছি। আচ্ছা, তীর-ধনুক দেখ্খে ওখানে কারও কাছে?
'তীর-ধনুক!' আরও অবাক হনো টিম। 'না, দেখিনি, তাহনে নিষচয় মনে थाকত।

आরেক প্রনগে গেন কিিশোর, 'তোমাকে চিঠি নিয়ে যেতে দেখেছি আমরা, টিম। नব সময় কি বারনি মেনের কাছেই নিয়ে যেতে?’
'श्या।'
প্রপ্ন করে জানা গেল, ৫ধূ ওই বিন্ডিঙেই চিঠি নিয়ে যেত না টিম, রকি বীচের বাপিজ্যিক এনাকার আরওও কয়েকটা অফিসে যেত।
'সব সময় বিল্ডিঙের নবিতেই তোমার সঙ্গে দেখা করত বারনি মেন?’ প্রশ্ন করন কিশোর।
"ंडा।
'খামের মরূধ্যু কি থাকত?'
'লষার বলেছে, ওর মধ্যে ওয়ারনার করপোরেশনের বুনেটিন আর ফর্ম आছছ, প্রিন্ট করার জন্যে পাঠানো হচ্ছে;
'সব সময় খামের গায়ে ব্যক্তিগত কथাটা নেখা থাকত?'
'थाकड:
তোমার কি মনে হয়? সত্যি ষর্ম আর বুনেটিন थাকত, নাকি অन্য दिए্র?
 भुতে দেযার কষাও মনে হয়নি। आমি তেবেছি বারনি মেল ছাপাখানার जোক। जার হাতে খামটা ডুলে দিয়েই দায়িন শেষ মনে করেছি।

র্রবিনের দিকে তালান কিকোর। টিমের সড্গে পরিচয়ের প্রथম দিন যে পেটমমাটা ম্যান্লি খামটা দেখ্খেে, ওত্ সত্যিই নাধারণ কাগজ ছিন বলে বিষাস হ氵ত চাইন না ওদের।

आবার টিমের দিকে ফির্ন কিশোর, আরেকটা প্রন্ন, বারনি মেন দেখতে दেमन?

মাঝারি উচ্চনা. গাট্টাগোট্টা, চোখা নাক। চোখে সান্ঘ্যাস পরে থাকে।'
'গাট্টাগোট্টা, চোখা নাক!' आনমনে বিড়বিড় করুন কিশোর। 'সান্গান!'


উত্ত্জনनায় পিঠ जোজা হয়ে গেন রবিনের। স্টেশনের সেই নোকটা! মুनाকে বিশ ডনারের बান নোট ধরিয়ে দিয়ে দৌড়ে সিয়ে টেনে উঠেছিন区ে!
 গোয়ে্দো

ক্বিশোর बিজ্ঞেস করন, ঢিম, বারান মেनকে দেয়ার জন্যে খামটা কে দিত্রেম্নি নষ্গার্রক?

বাद्रनि স্নে কোथায় थাকে, জান্তে পারনে হত, ভাবন ক্চোর। রকি বীচেই थाকে ?
'টि.' ক্था কन्न রবিन, তোমাকে এক্টা পরিত্যক্ত ফার্মহাউजে যেতে দেব্রেছে পাম্প হাউনের অ্যাটেনডেট। याওয়ার दোন কাব্রণ ছিন?’

 বাড়ির্র নামন্র বার্রান্দায় ।
 किशबा नुब होंक्षा?

কোনটাকেই দেৰেনি টিম। জবাব ধনে অবাক হनো না ঢোয়েন্দারা।

 त्रवअ्नि।




র্ডানউম ৩৩

## কোন ষরনের মেসেজ সে-ই পাঠাত্ছে না তো?

কিশোর ডাবছে, ওদের্র एমকি দিয়ে চিঠি নিঋন কে? জার্চার? নাকি তার दোন সহযোগী, যে ওয়ান্রनার কোম্পাनिতে চাক<ি করে?

টিমের দিকে তাকাল কিশোর, 'টিম, अসুবিধে না হলে এক কাজ बরো না, आমাদের সঙ্গে চলো। যতদিন এ কেসের সমাধান না হয়, आমাদের বাড়িতেই थাকবে। তদন্তে সাহায্য করতে পারবে আমাদের। করবে?’

उদন্তে সাহায্যের জন্যে आসনে প্রস্তাবটা দেয়নি কিশোর। তান্র অনুমান, বোর্ডিং হাউসে নিরাপদ নয় টিম, মারাড্যক বিপদ ঘটতে পারে; বনা যায় না, অনেক কিছ্ জানে বলে মুখ বন্ধ করে দেয়ার জন্যে খুনও করে ফেল্ন হতে পারে ওকে।

কিশোরের প্রস্তাবে আনন্দে লাফিয়ে উঠন টিম। তখনই গিয়ে মিসেস মাযিয়নকে বনन। পাশা স্যানভিজ ইয়ার্ডটl চেনেন মহিলা, তিন গোয়েন্দার নামও eনেছেন। টিমকে ওখানে बাকতে দিতে রাজি হলেন।

টिম একটो বিপদের ম<্যে आছে, এ কथा खানিয়ে মিসেস ম্যারিয়নকে অনুরোধ করুল কিশোর, কোন অপরিচিত নোক যদি এসে চিম কোথায় आছে জানতে চায়, তিনি যেন না বলেন; তাতে ছেনেটার বিপদ হতে পারে।

মিসেন মায়িয়ন বননেন, "আচ্ছা।

## আঠারো

টিমকে ইয়ার্ডে নিয়ে এল কিপোর। তুনে দিন মেরিচাচীর জিম্যায়।
চাচা নেই বাড়িতে। চাচীবে खিজ্ঞেন করে জানা গেন, ওরা যাওয়ার কিচ্ৰফ্ণণ পর বেরিয়ে গেছেন তিনি। বনে গেছেন, সারা দিনে নাও ফিরতে পারেন।

ইয়ান ফ্সেচারকে ফোন করল কিশোর। পরিত্যক্ত ফার্মহাউসটায় কি ঘটেছে, フব বনन।.
'आমি এখুনি এফ-বি-আইকে জানিয়ে দিচ্ছি,' ক্যাপ্টেন বননেন। ট্রাকে আక্cের ছাপ পাওয়া যায় কিনা, ওরাই দেখবে। आরেকটা কথা, ওয়ারনার কোম্পানিতে থোজ নিয়েছি, আর্চারের চেহারার কোন নোক নেই ওখानে।'

নাণ্পের পর আলোচনায় বসন কিশোর জার রবিন। টিমকেও সক্গ রাখन। ঠিক হলো, ওদের এর পরের কাজ হবে খামে করে কি মেসেজ নিয়ে যেত টিম, সেটা জানা।
'ওয়ারনার কোম্পানিতে গিয়ে অফ্সিরের নোককে সরাসরি खিজ্ঞেস করতে পারি আমরা,' রবিন বनল, 'লফারের কাছে খামটা কে পাঠাত?'

মাথা নাড়ন কিণোর, ‘ওরা यদি কিছ্হ না বनতে চায়? টপ-সিক্রেট কাজ

করছে ওরা, যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়া বাইরের লোকের কাছে মুখ খুনবে কেন?’
‘চেষ্টা করে দেখতে অসুবিধে কি?’
আরও কিছ্ছুঞণ তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে রিসিভার তুলে ওয়ারনার মিলের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে ফোন করে জানতে চাইন কিশোর, কোম্পানির প্রিন্টিঙের কাজতনো ওরা কোন ছাপাখানা থেকে করায়। অ্যাকাউন্টিং ক্কার্ককে জানান সে, সে-ও একটা কোম্পানির ক্রার্ক; ওরাও ছাপার কাজ করাবে, তাই ঠিকানাটা জানতে চাইছে।

কোন রকম সন্দেহ করল না ওয়ারনার কোম্পানির ক্রার্ক। জানিয়ে দিন কোথায় করায়।

কিশোর রিসিভার নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইন রবিন, 'কোথায় করায়?'
'ওদের নাক্ নিজেদেরই ছাপাখানা আছে, মিলের সীমানার ভ্তরে।'
‘তারমানেই ঘাপনা!’ উত্তেজ্জিত হয়ে উঠন রবিন। ‘তিমকে দিয়ে বারনি মেলের কাছে পাঠানোর জন্যে নফার যে খামগ্গো পেত, সেঙেনো ওয়ারনার কোম্পানির নয়, অন্য কারও দেয়া।

ওদের কথাবার্তা কেবল ফনছেই টিম, কিছু বুঝতে পারছে না, রহস্যময় নাগছে সবকিছু। শেষে আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করন, 'আমি কি অन্যায় কিছু করেছি?

টিমের দিকে তাকান কিশোর, 'না। কে করেছে সেটাই বুঝতত চাইছ্ছি।
গেটের কাছে এঞ্জিনের বিক্ট শব্দ শোনা গেন। ভেত্রে এনে দুক্ন শবটা।
'মুনা এসেছে!' রবিন বলন।
দরজায় দেখা দিল মুনা। ঝকঝঝকে সাদা দাতত নব বের করে হেজে বলন, 'হাই, কেমন আছ তোমরা? আমি এখন ওয়ারনার কোম্পানির কর্মচারী। এই দের্যো ব্যাজ,' বুকে লাগান্না চার্র্ক্木ানা ‘কার্ডটা দেখান সে। তাতে ওর এবটা স্ট্যাম্প সাইজের ছবি লাগান্যে। 'যতঝ্ম কাজ করব, পরে থাক্তে হবে এটা। ওখানে যারা কাজ-করে সবাইকেই পরতে হয়। এমনকি ণ্রেনিডেন্টকেও।'

ঘরের ভেত্র আরেক পা এগিয়ে আসার পর টিমের ও়পর চোখ পড়ন ওর। 'আরি, তুমি?’
'ওকে নিয়ে এনাম এখানে,' কিশোর বনল।
সকালে সে আর রবিন যা যা করে রসেছে, সব খুলে বলল মুসাকে।
'খাইহে!' সব শোনার পর চেচ্চিয়ে উঠন মুসা। 'তারমানে দ্রুত ঘুরতে জার্ড কর্রেছে ঘটনার চাবা!'

হাসन রবিন, 'বাহ্, आজকাল কবিতু করে কथা বनতে שরু করেছ দেथি।

## 'সহब করেই তো বনলাম, কবিতার কি দেখলে?' <br> ওদের্र কथায় কান নেইই কিণোরের, কি যেন ভাবছে। উত্তেজনা ফুটেছে

চেহারায়। 'মসা, ওয়ার্রনারের সবাইকেই ‘্যাজ পর্রতে হয়?’’
'বनলামই তো, প্রেসিডেন্টকেও। কেন?’
'কান বিঙ্ফোরণের আাপে সবুজ ট্রাকটাকে যथন দুকতে দিন গার্ড, ড্রাইভারের ব্যাজ বা আইডেনটিটি কিন্তু দেখড়ে চায়নি!'

তাই তো!' ভ্ররু কোচেচান রবিন। 'নফারের মত কড়া গার্ড ড্রাইভারের্র आইড্নেটিটি কার্ড দেখতে চাইন না কেন?’
‘রব্টাই কারণ, ড্রাইভারকে চেনে ও।'
তুমি বনতে চাইছ, জালিয়াত, স্যাবটার, সবার সক্সেই যোগাযোগ আছে নফারের? তার সহযোগিতায়ই স্যাবটাররা সবুজ ট্ারে করে ডিনামাইট নিয়ে ভেতরে ছুকে বোমা ফিট করে রেখে পানিয়ে গেছে নির্বিমে?’
'খধ̌ নফারই নয়, ওর সঙ্গ बাউনও আছে।'
হা इয়ে গেছে মুনা। 'কি বনছ!'
ঠিকই বনছছ । ওদেরকে সন্দেই করার যশ্ষেট কারণ আছে। নফার নিखে টিমকে বनেছে খামটা বাইরের কোন ছাপাখানায় পাঠানো হচ্ছে, অথচ ওয়ারনার কোম্পানির নিজন্ব ছাপাখানা আছে, নিজ্রেদের সব কাজ ওরা সেই ণ্রেনেই করায়। आমরা সেদিন মিনের জানানায় টিমকে দেখলাম, কিন্তু बাউন বলন আমরা ভুন দেখ্থে। দুজনেই মিথ্যে কথা বলন কেন? আজ নকানে হঠাৎ করে ওকে বরখাক্তই বা করন কেন?'

বৃঝতত বেরে মুসাও উ'ত্তেজ্রিত হয়ে উঠন। 'যাতে আমরা ওর সঙ্গে দেখা করে প্রু্ন করূডত না পারি!'
‘ঠিক। ওদের ভয়, টিম এমন সব তথ্য জানে, যেটা ওদের জন্যে বিপজ্জনক। ওর নঙ্গে আমরা কথা বননে ওদের অনেক মিথ্যে ধরা পড়ে যাবে। চাকরিতে থাকার সময় বাইরের কারও সঞ্গে ওকে কথা বনতে দিত না এ জন্যেই।' টিমের দিকে তাকান কিশোর। 'সাইকেন নিয়ে পড়ে যাওয়ার পর आমরা তোমাকে সাহাযা করেছি, খামটা দেখেছি, এ ক্থা লফার্র কিংবা बাউনকে বনেছিনে?’

না,’ উদ্দিহ হয়ে উটেছে টিম। 'তোমাদের কথায় মন্নে হচ্ছে নফার আর बাউন অপরাধী। आমি বিশ্যান করতে পারছি না!’
‘জোর করে আমিও কিছু বনত্ পারছি না,’ কিশোর বলন। 'সবই অনুমান। ওদেরকে অপরাধী বলার আগে আরও প্রমাণ জোগাড় করতে হবে।’ थামন সে। এক এক করে দूই সহকারীর দিকে তাকান। 'সবুজ ট্রাকটার মানিক গেটের ওই দুই গার্ডও হতে পারে। গোপন কাজে ব্যবহার করে। লুকিয়ে রাখে পরিত্যক্ত্ ফার্মহাউসে।
'আর,' নুর মেনান রবিন, 'বারনি মেন ওদের সহযোগী। একই দলের লোক।
‘এবং,’ বनল কিশোর, "আরও একটা ক্থা আমাদের ভুনলে চনবে না一টিম্রের নাইকেনটা এমন জায়গায় রাখা হত, রাতের বেনা যখন ইচ্ছে ব্যবহার করতত কোন অসুবিধে হত না ওদের। তীর ছঁড়ে আমাদের্র एমকি





 বনেছ్, "চাকরি নেই" বনে দিয়েছে মৃসাকে।'




 প্রক্লের জবাব রয়েছে ওই মিনের মব্যে। জানভে হনে ওখানেই যেতে হবে। आজ রাত্ত याওয়া याক, कि বनো?'

ম্না বা রবিন, কারোরু জপতিি নেই।
কিশোর বনन, 'ডাবছি, বিডকেও খবর দেব। ওর সাহভ্যের দরকার आशः !

खোন ক্রন কিণোর।
 করৌ ঢেলোছ?
'জনেबঢা। এনেই জানভে পারবে,' জবাব দিয়ে নাইন ঝেটে দিল কিশোর।

## উनिশ

সস্ক্যা नाড়ে আটটায় মুনার গাড়িতে চাপন কিশোর, মৃনা, রবিন আর বিঙ।
জানানা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পাশে দাঁড়ানো ঢिমিকে বनन কিশোর, তোমাকে সক্গে নিতে পারনে খুশিই হতাম, টিম, কিন্তু অহ্মুক ঝুঁকি নেয়া হবে।'
'কিন্তু আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারতাম,' বিষঞ্ধ অরে বনন位।
'তোমাকে যা করতে বনেছি, ঠিকমত সেটা করতে পারনেই অনেক সাহাय্য হবে आমাদের। ঠিক এগারোটা, মনে থাকে য়েন।
'थাকবে,' মাथা কাত করুল ঢিম।
ইয়ার্ড শেবে বেরিয়ে মিনের দিকে গাড়ি চানান মুসা। থেটের কাছ থেকে গকণো গজ দৃর্রে ধাকতে গাড়ি পামান। নে আর বিড নেমে কিণোর ও

## র্রবিনের ঊদ্রেশে হাত নেড়ে ুুকে গেল বনের মধ্যে।

ড্রাইভিং সীটে বসল রবিন, ‘প্মানমত কাজ হনেই হয় এখন।'
बবাব দিল না কিণোর। চপ করে ভাবছে।
গাড়ি ঘোরান রবিন। পেট্রেন স্টেশনটায় এনে ঢোকাল। এক্ষারের খালি खায়সায় পার্ক করে নেমে অগোন ফোন রুদের দিকে। পকেট থেকে বের করল এক টুকরো কাগজ। তাতে ওয়ারনার মিলের নেটহাউসের নম্বর নিথে দিয়েছে চিম।

রিসিভারের মাউথপিস রুমান দিয়ে ঢ্তে নিন রবিন। ওপাশ থেকে সাড়া जন, পরিচিত এবটা কষ্ঠ বনন, 'গেটহাউস। নফার বলছি।'

গল্মর মরটাকে আরেক রকম করে রবিন বলন, 'आমি বারনি। একটা গোনমান হয়ে ঢেছে। জনসন বিন্ডিঙের বাইরে দুজনেই দেখা করো। জলদি आসবে।

লাইন ঝেটে দিল রবিন।
গড়িতে ফিরে এল जে। অন্ধকারে বসে থাকা কিশোরকে জানাল, ক্থা বनেছি।

পাম্প থেকে বেরিয়ে আবার মিলের দিকে গাড়ি ছোটান রবিন। দশ মিনিটের মধ্যে পরিত্যক্ত ফার্মহাউসে যাওয়ার সরু রাi্তাটায় বপৗছে গাছের आড়ানে নুক্কিয়ে চেনন গাড়িটা।

গায়ি রেরে পায়ে হেঁটে এগোল দুজনে। বড় একটা ওক গাছের আড়ানে নুক্কেয়ে আছে মুসা আর বিড। ইপ্গিতে ডাকন ওদেরকে। এগিয়ে গেন কিশোর আর রবিন। গেটোউসটi দেখা যায় এখান শেকে।
'কাজ হয়েছে!' উত্তেজিত ন্নরে জানান বিড, ‘পনেরো মিনিট আগে आनো নিভিয়ে দিয়ে তাড়াহড়া করে বেরিয়ে গেছে নফার আর বাউন।'
'দেঁটে?’ জানতে চাইন কিশোর।
"夜।'
'ওড। বাসে করে যাবে। তাতে সময় বেশি পাব আমরা।'
বিড আর মানকে ওখানে বসে নজর রাখতে বনে রবিনকে নিয়ে মিলের দিকে এগোল ক্ণিশোর। অন্ধকার। কিন্তু টর্চ জানা নিরাপদ মনে করুল না সে। কাছে এসে দেখন, মিলের ঘরওলোর দরজা-জানানা সব বন্ধ। গাছের ডানে বাতানের শদ্দ। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে পুরানো বিশান চাকাটার গোঙানি আর ক্যাচকোঁা

মিনটার মধ্যেই থোজার ইচ্ছে কিপোরের, ওখানে থাকে দুই গার্ড, ওদের বির্সদ্ধে কিছু পাওয়া গেনে ও খানেই যাবে।

বাড়িটার কাছে এসে নিঁড়িতে পা রাখতে না রাখতেই থথমে গেন হইন। অকম্মাৎ নীরবতা। অবাক হয়ে অন্ধকারে পরম্পরের মুখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করন দুজনে।
'গেন মনে হয় আটকে,’ ফিস্সিন করে বনল রবিন, 'সৈদিনকার घ丁!'

 आयরা।



গোেছউল্লের দিকে এগোন কিশোর। কেন যাম্ছে, কিছ্হ না বুব্য রবিনও

 কাब করহছ চাকাটও!













 গাছ্টা आড়ান করে রেধখছে সব যন্তপাতি। খব তান করে না তাকানে বোঝাई यায় ना किছ्ञा।





 ছবি পড়াব্বে।

কট্টে-ইলেকট্রিক সিসটেম্মে নিরাপত্যার ব্যবश্ কহ্রা হয়েছে, রদিক দিয়ে








‘‘पиिष मिंয়ে ঢোবা यাবে না,' র্রবিন বनल।
 ওটার ওপরের দিকে তাকাতে অক্টা জানানা দেষতে বপন রবিন। চাকাটার
 কিণোরের হাত খামচে ষরে দেখাল সে।
 পড়ি।

## বिশ

উঠে পড়ার কथাটা সহজ্ছই বনে ফেননেও ওঠা অত সহজ হনো না। অनেক মিনের হৃইনের পাশে মই নাগানো থাকে, কিছ্ড নই হনে ওপরে উঠে মেরামত ক্র্রার জন্যে। কিষ্তু এটাতে সেরকম কিচ্ম নেই। উঠতে হলে একটা উপায়ই आशে। চাকার রোন রকটা প্যাডেন ধরে জুদে थাকা। घूরতে ঘুরতে ষখন ওপরে উढঠ যাবে ওটা, তঋन ছেড়ে দিয়ে ওপরের প্নাটফর্মে নেমে যাওয়া। সাংघाতিক বিপষ্জনক बাজ। হাত ফসকে নিচে পড়ে গেনে মারাত্यক জখম হবে। মারাও ঢ্যেত পারে।

কिन্তু आর কোন উপায় না দেঢে ঝুঁকিটা নিन কিশোর। সরে গিয়ে এমন जকটা জায়गায় দাঁড়ান রবিন, যাতে ইলেকট্রিক-आইয়ের অদৃশ্য রপ্মিতে বাধা পড়ে। থেমে নেন 巨ইলটা। এই সুযোগে অক্টা প্যাডেন ধরে ঝুনে পড়ন ক্বিশার। রবিন সরে যেতেই ঘুরতে টরু করুন চাকাটা। ওপরে উঠতে নাগন কিশোর।
 आরেক্টা প্যাডেন ४রে থেন্ রবিন। श্যাচকা টান नাগল হাতে। কিন্তু পরোয়া করুন না जে। ঝুনে রইন।

কি ডয়ানক শोंকি নিয়েছে দুজনে, প্যাডেন ধরার.পর বুঝতে পারল। সার্রাক্ষণ পানিতে डিজে ঝেকে এমনিতেই পিচ্ছিন হয়ে आছে চাকার গা, তার ওপর শাওনা জন্মে आব্রও পিচ্ছিন করে শ্লেনেছে। বেশিক্রন থাকতে পারবে ना এ डাবে।

কিহ্হুট ওঠার পরই आঙ্গলতনো পিছনে যেতে নাগন রবিনের। প্রাণপণে आাক্ড়ে ধরে ব্বইন সে। ওপর্নের জনানাটা মনে হনো অনেক দৃরে রয়েছে, কিষ্রেত্য বাছে জাসতে চাইছে না।

কিশোর্রের অতটা অসুবিধে হচ্ছে না, তার কারণ চাকাটা থেমে थাকার

 সময় চিৎকার করে উঠন রবিন, ককিলোর, आমার হাত পिएলে यাচ্ছে!'


 দুজনেই।

মিনিট্খানেক জিরির্রে নিয়ে উঠে দাড়ান আবার। आনাना গলে ভেত্রে पुखে পড়न
 পড়ে यাওয়ার ভয়ে আানো জানতে সাহস করল না। অঙ্ধকারে घরের মধ্যে তাকাত লাগন।



 শन्ग ঢना रण।

বহদিন আগে মিনটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, এশনও ঘরের বাতানে রয়ে




"কেউ আছে!" ফি্নিফি্স করে বনন রবিিন।
 निচেৰ घরে?


 দরকার।


 ওালে आটো রক্টা পাল্যেজ। जার ওপালে সিড়ি।



 শझीब।
'কि आাহ?' স্পিসিস কब্রन র্রবিन।

शाসছ কেन!'
'নিख্েে দেণো,' সরে জায়ো করে দিন কিণোর।
ঝেনে রাथা অকটা জাতার उপর বসে जাছে অক্টা বিশাन সাদা



 आমাদের সাড়া পেয়ে নাফ দিয়েছিন।

বিশান ইইনের সিয়ার आার শ্যাস্ট রূ়েছে এ ঘরটায়। তবে এক্যারে বসবাসেরও ব্যবश্গা করা হয়েরে বর্মান বাসিন্দাদের। দুটো চেয়ার দেখা

 दाभब।
'সন্দেহ কর্যার মত কিহু নেই এখানে,' রবিন বলन। 'চলো, অन্য घরুঢোতে দেপি;

आবার ওপরতनায় উঠে অन দুজনে, অরেবারে তিনতनার ঘরে। ন্লোক
 जब नময়। এখन নানা রকম বাতিন आসবাবে उর্डি।

ক্,', দেখতে দেখতে কিশোর বনন, 'কোন কিম্ম এখানে নুকানো আছে বनে रে মনে হয় না।
 भড़न ना।

হতাশ হয়ে যাচ্ছে রবিন, ‘খামাকাই সন্দেহ কন্যনাম নাকি নফার জার बाউनटে!

ক্ত্তু হান ছাড়তে রাজ্রি নয় কিণোর, আসন জায়গাটই দেখিনি এখননও, মাঢির নিচের ঘর-দেनার।।

রাহাঘরে নেমে এন ওরা। বেলারে নামার সিড়ির দিকে এগোন। হঠাৎ

 রয়েছে দেটো জনজজে হনুদ চোখ।
‘বৈড়ানটা!’ বোকা হয়ে িিষ্রে বিড়বিড় করুল রবিন। বার বার চমরে দিচ্দে শয়ুতনটা!

 घর। ছোট ছোট দুটো জানানা আছে। পাথর আর সড়़কি দিয়ে tৈতি


घরের সমস্ত জায়গায় আলো ফেনে ফেনে দেখতে লাগন দুজনে।
'কিছুই নেই,' আবার হতাশা ফুটন রবিনের কঠ্ঠে। 'ঠেনাগাড়ি, বেলচা, শাবন, কুড়াল-অতি সাধারণ সব জ্রিনিস।’

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকান একবার কিশোর। 'পুরানো ইঁট आর তক্তাগুনো কই? টিম যে বলন নিচের তনার ঘরে রাখা হয়েছে ওэুনো?’

তাই তো! এখানেই তেতা সব, রাখার আর তো কোন জায়গাও দেখছি ना।'

তাকগ্গোর কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। নানা রকম যত্তপাতি রাখা আছে। একটা হাতুড়ি নুনে আনার জন্যে হাত বাড়াল সে।

অবাক হঢ়় গেনল। তুলতে sারন না। ব্যাপার কি? ভাল করে নক্ষ করতে দেখল, সব যন্ত্র আঠो দিয়ে সাঁা রয়েছে তাকের সঙ্গে।
'রবিন!’ চিৎকার করে উঠল সে। ‘এ ভাবে আটকে রাখার নিশচয় কোন কারণ আছে! এটা কোন ধরনের ক্যামোফ্লেজ!’

ততারমানে তাকুুনো নড়ানো যায়? নড়চড়ায় যাতত পড়ে না যায় জিনিসগুনো, জেজন্যে আঠা দিয়ে সাঁটা হয়েছে?’
‘এ ছাড়া আর কি! বিডদের ইয়ার্ড থেকে আনা কাঠওুনোরও সন্ধান পেয়ে গেছি মনে হয়। এওজোই। ওই তক্তা দিয়েই এই তাক বানানো হয়েছে।'
'তাহলে ইঁটতুলো কোথায়?'
'মনে করে দেখো, বহুকাল আগে ঔপনিবেশিকরা মিলটা তৈরি করেছিন এখানে। সব নময় ভয়ে ভয়ে থাকত কখন আক্রমণ করে বর্ডে শত্রু ইনডিয়ানরা। নানা রকম গুপ্তঘর ইৈরি করে রাখত যাতে দরকার পড়লেই তার মধ্যে লুকিয়ে পড়তে পারে...'
'বুঝেছি! ইঁটতুনো ওরকম কোন গ্ত্তঘরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। মিলের মধ্যে ஸুপ্তঘর বানানোর সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা ইনো এই সেলার।’

তাই। এখানে এক্মাত্র অস্বাভাবিক জিনিন এই তাকগুলো। আমার ধারণা, গপ্তঘরে ঢোকার গ্তদরজা এটাই।'
‘খোনে কি করে?'
ভাক এবং আশেপাশের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে দেখত্ত নাগন দুজনে। ট্টনে দেখন, চাপ দিয়ে দেখল, কিছুই ঘটন না । অবশশষে এক্রম নিচের তাক্টায় কাঠের একটা গিট চোঠে পড়ল কিশোরের। বুড়ো আঙ্ন দিয়ে টিপে ধরন ওটা।

মোটরের মৃদু ৩ঞ্জন ভূলে প্রায় নিঃশব্দে তাক্গুলোর মাঝখানের গোপন পান্না সরে গিয়ে অকটা ফোকর বেরিয়ে পড়ন। নিয়মিত গ্রী.জ মেখে সচল করে রাथা হয়, বোঝা গেল।
'এই ঢো গুপ্তঘরর দরজা!’ বনে উঠল কিশোর।
ভেতরে দুকল ওরা। প্রথ্মে চোখে পড়ন মেঝে। নত্রুন কঢে ইঁট

বসানো হয়েছে। দরজার পাশের দেয়ানে সুইচ দেখে সেটা টিপে দিল কিশোর।

নিচু ছাতে ঝোলানো দুটো হাই পাওয়া.রর বাল্ম জ্নে উঠন। হঠাৎ এই উब্ট্ন আলো সश্ঠ করতত পারল না চোখ। মিটমিট করতত নাগল। চোথে আনো সয়ে এনে দেখতে দেল ছোট অক্টা ছাপার মেশিন, হাতে চালানো इয়।
‘জানিয়াতদের ছাপাখানা!’ ভুরু ఢুঁচকে ফেনল রবিন।
घরের পেছনে ধ্বকটা টেবিনে রাখা ক্যামেরা, ঢখাদাই করার যন্ত্রপাতি, জিক্ক প্পেট, বড় এক্রীটে—তাতে অসংখ্য ছোট ছোট そখাপ, সেওলোতে নানান রকমের রঙ। আর আছে টেবিলের একধারে রাখা একটা টাইপ রাইটার। পাশে てেপারওয়েট দিয়ে চাপা দেয়া কিছু কাগজ।

এক তা কাগজ তুনে নিয়ে মেশিনের রোলারে পরান কিশোর। কয়েকটা নাইন টাইপ করে কাগজটা খুনে এনে রবিনকে দেখাল।
'এই মেশিন দিয়েই নোটওুলো ন্যেখা হয়েছিন, কোন সন্দেহ নেই', একবার দেখেই বনে দিল রবিন। 'আমরা তদন্ত করনে ধরা পড়ে যেতে পারে, এই ভয়ে আগেই হু্মকি দিয়ে ঠেকাতে চেয়েছিন আমাদের।'
'আর এই যে দেখো আসন জিনিস!' যন্ত্রপাতির মধ্যে পড়ে থাকা ূক বাড্ডিন বিশ ডনারের নোট দেখান কিশোর। 'সব নকন।'

এক কোণে ধন্কটাও থুঁজ্জে পেল রবিন। তিনটে তীর ঠঠস দিয়ে রাখা হয়েছে দেয়ালে। जুনে নিয়ে দেখন একটা। ‘ঠিক এই জিনিসই ছোঁড়া হয়েছিন তৈস্নিন্ जुহার কাছে।'
'बাউনের নগ্গে আর্চারররর চেহারা আর শরীরের গঠন মিলে যায়,' কিশোর বলল। 'কেবন চুলের রঙ বাদে। রঙ কর্র চুলের রঙ বদলে নেয়াটা এমন কোন ব্যাপার নয়।’
‘এখন বুব্লাম, হুইলের সঙ্গে ইলেকট্রিক-আইয়ের কারসাজি ক্রেন করে রেখেছে লফার আর বাউন। ওরা এখানে কাজ করার সময় কেউ যদি চলে আনে, চাক্কাটা বন্ধ হয়ে গিয়ে সতর্ক করে দেবে ওদের।'
'বারনি মেলের কাছে খামে করে কি পাঠানো হত, তাও রুঝতে পারছি এখন—বিশ ডনারের জান নোটের বাণ্ডিল।
'প্রমাণ তো পাওয়া গেল,' কতওলো নোট তুনে নিয়ে পকেটে ভরন রবিন। 'পুলিশকে জানাতে হবে এখন।'

বেরোনোর জন্যে দরজার দিকে পা বাড়াতে যাবে ওরা, ঠিক এই সময় নিডে গেন आনো। বরফেে মত জমে গেন যেন দুই গোয়েন্দা। আনো নেভার মানে হনো চাকাটা থেমে গেছে।

কম্পিত নরে বিড়বিড় করন রবিন, 'কেউ আসছে!’

## একুশ

তাড়াতাড়ি সেনারে ফ্রের এল দুজনে। आবার জुনে ¡ঠন आনো। বুকের ধূকপুকানি বেড়ে গেছে ওদের। সিঁড়ির গোড়ায় এনে খনতে পেল নামনের দরজার তানা খোনার শদ্দ।
‘नফার! বাউন! কোথায় তোমরা ?’ ডাক শোনা গেন।
কান খাড়া করে আছে দূই গোয়েদ্দা । কেটে পড়ার উপায় খুঁজছে।
নিচ ত্লার ঘরে দুকন নোকটা। মেঝেতে তার জুতোর শব্দ হছ্ছে।
'দৌড় দেব নাকি?’ ফিসফিস করে বলন রবিন।
এক দৌড়ে নিড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এন দুজনে। রাম্নাঘরের বন্ধ দরজার তক্তার ফাঁক দিয়ে আনো আসতে দেখন। আচমমকা নিতে গেল আনোটা। घড়ঘড় করে আবার চনতে eরু করন হইন।

আবার স্থির হয়ে নেন দাই গোয়েন্দা।
"আরও কেউ আসছে!’ বিড়বিড় করন কিশোর। ‘এবার নিচ্য় লফার आর বাউন। আটকা পড়নাম আমরা।

आবার খুনে গেন নামনের দরজা। জোরে, রাগত মরে কथা বলতে

‘বারনি, ডুমি এथানে!’ बাউনের গনা চিনতে পার্ন ছেনেরা। 'কো̣!̣া় ছিনে? কতক্ম ধরে দাডডিয়ে রইলাম আমরা!
 এগাররাটায় এখানে দেथা কর্ন্।
 আগ্গই তো ফোন করে বননে আবার নাকি কি গোনমান হয়ে গেছে, अননন বিল্ডিঙের নামনে আমাদের দেখা করতে।

Эীক্ল হয়ে উঠন বারনির কন্ঠ, ‘মাথা आসনে তোমাদের খারাপ! আমি ফোন করতে যাব কেন? রেড্ডি আছে আমার কাছে, জানো। হয়েছেটা কি তোমাদের?"
'বুঝেছি,’ কর্কণ কণ্ঠে বনল লফার, ‘অন্য কেউ করেছে তোমার নাম করে। গলা eনে তখনই সন্দেহ হয়েছিন आমার। কিন্তু কোন প্রশ্ন করার সুযোগ পাইনি। তার আগেই নাইন কেটে দিল। ভাবলাম, তোমার রেড্ও বূঝ্মি খারাপ হয়ে গেছে, সে জন্যেই ফোনে কথা বনেছ।'
 দুই গোয়ে্রো।

গর্জে উঠন বাউন, কিছ্ একটা ঘটছে! ফোন যে করেছে, নিচয় আমাদের ওপর সন্দেহ হয়েছে তার। ঢোন করে আমাদের সরিয়ে দিয়েছে

## 

'जষ-বি-আা না তো!' ভয় ফৃট্ন नফার্রে কণ্ঠে। 'পাनান্না দরকার:'
 ছল্ন কিনা আােে দৌ্যা দরকার। সেনারে দেঈতে হবে। অসোi
 इবে! आার কোন উপায় নেই!'

 उआतে दि घটে てোনার জন্যে।

‘কই, てেউ তে নেই এখান্,' बাউন বনन। 'আাি বাকি घরওলো
 বাইরে অপেক্ষা বোরো। आমি দেখা ক্রু ওখানে। বুটার্রে আজ টাबা দ্য়ার কथা। দিনেই নিয়ে গাঁ্যেব হয়ে যাব। এখানে কাজ্জ করা আরা নিরাপদ ना।

किণোcের কানে কানে বनন র্রবিন, 'তান বিপদে পড়নাম! এখাননই


প্টারাই বা বে?
 नाभानো भाকায় आট<ে র<়েছে।
'আাই, দেকানিজ কাজ ক্রছছ না তো!' বনে উঠন নফার।




 ইজ্জিনিয়ারিহ বৃদ্ধি জার কাজ করছে না।

 जঙ্গে! জনদি করো!

आবার বাড়ি পড়তে নাগল দরজায়।

বেরোেে হবে!'
'রাाउत्रा दই?'

 করো।


 'ন্নই!' হতাশ হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ন রবিন।
अদि<ে দরজায় কৃড়ান পড়ছে দমাদ্মম।
'পুরানো তক্তা, সাংখাত্িক শক্ত,' কিণোর বলन। 'নরম হলে অত্ষণে डেঙ্ ম্যে। অটাও জার বেপিক্ষণ টিকবে না।

হাত ডুनন রবিন, 'ওই বে, ব্বেঞ্রর নিচে!’



 घध্যে।



 সেটা।

आার দুই-তিন রোপ!' চিকার করে বনন बাউন। छननদি করো!'
आরও জোর বেবচচ চানাল কিশোর। রবিনও आগ্রন দিয়ে মাটি आঁচড়াত্তে নাপন কক̧রের মত। চোখ পাথcর থ্যোচ নেলে চামড়া কাটছে,
 भाष्शु ना।

অবশেচে বেরিয়ে পড়ন রক্টা বোন ঢোকর। বেনচার আরও ক্যেক্টা


 मরজार পाना।

নফারের চিৎকার শোনা ঢেন, 'স্ড়র্গে দুকেছে! ধরো, ধরো!'

 भারু রবিন, ঢেউ পিছু নিয়েছে ওদের। সডড়ণ্গ জায়গা অকেবারেই কম। মুখোমী হয়্যে শে নড়াই করে বাধা দেবে তার উপায় নেই।



 অबটা बाরণণে खुাनতে সাহস পাচ্ছে না, নোকটার চোেে পড়ে यাबার্গ ธয়ে।

এ সুড়ঙ্গের যেন শেষ নেই, মনে হলো ওদের। ভেজা, বদ্ধ বাতাসে শ্বাস নিত্ কষ্ট হচ্ছে। অঞ্সিজ্জেন কমে অসেছে, বোঝা যায়। সামনে পথ রুদ্ধ নয় ততা? তাহনে মরেছে!

পেছনে শোনা যাচ্ছে নোকটার এগিয়ে আসার শব্দ। কণিকের জন্যে বিরতি দিচ্ছে না।

সামনে আরেকটা তীক্ষ্ মোড় ঘূরে অন্য পাশে বেরিয়ে আসত্ই দেখা গেন হঠাৎ ঢানু হয়ে ওপর দিকে উটে গেছে ছাত। শেষ মাথায় বোধহয় চলে অजেছে, আশা হনো কিশোরের। জন্তুর মত চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে আরও জোরে ছুটতে লাগন সে।

কিছুক্ষণ পর আচমকা থেমে গেন। তার গায়ের ওপর এসে পড়ন রবিন। 'কি হनো?’
'সামনে বম্প!'
চেপেচেপে কিশোরের পাশে চনে এন রবিন। হাত বাড়িয়ে দেখন, সামনে পাথর পড়ে বন্ধ হয়ে আছে পথ। পেছনে আসা নোকটার হাপানোর শব্দ কানে গ্ন।
'গরাতে হবে,' বনন কিশোর।
বিন্দুমাত্র বিনমম না করে কাজে লেগে গেন দুজনে। কয়েকটা পাথর ラরাতেই মুৰে এসে নাগল তাজা বাতান। স্তস্তির নিঃশ্বাস ফেন্নন ওরা। বুক ভরে টেনে নিল অ尺্সিজ্জেন। দ্বিজ্ত উদ্যমে কাজ্জে নাগন।

কোনমতত বেরোনোর মত একটা কোকর তৈতি হতেই মাথা গলিয়ে দিল কিশোর। শরীরটাকে মুচড়ে বের করে নিয়ে জ্ন অন্য পাশে।

রবিনও বেরিয়ে जন।
টর্চ জানন কিশোর। চিনতে ণেরে চেচচিয়ে উঠন, "রবিন, দেখো, নদীর পাড়ের নেই ऊহাটা! আমরা যে পাথরতুনো সরিয়ে ছিনাম, নেঞো দিয়ে আবার কেউ বন্ধ করেে দিয়েছিন মুখটা।'

৩হামুধের দিবে ছুটন দুজনে।
'মনে হয় পারব পানাতি!’ আশা হলো রবিনের।
তাই, না?’ ஸুহামুধ্রে কাছ থেকে বলে উঠন একটা কর্কশ কষ্ঠ।
দুটো টর্চের উজ্টुन आলো এনে পড়ল গোয়েন্দাদের মুর্। প্রায় অপ্ধ করে দিন। অস্পষ্ট ভাবে দেখন, উদ্যত পিস্তল হাতে তহায় ঢুকল লফার আর রাউন।

## বাইশ

'তিন গোয়েন্দা!' বনে উঠন একজন।
কিনোর আর রবিনবে চিনতে পেরে নোক দুটোও অবাক।





रो ক্রে ওদদর দিকে তাক্ষিয়ে রইন বারান，‘‘রা এখান্ন কি ক্রছে？’
＇তান প্রা！＇চোখ গরম করে বারনির দিতে তাকাল নফার। ডুমি ঢো



 ববরোোন？

भীতन দৃষ্টিতে তার চোथ চোণ্খ তক্ষিয়ে রইন কিণোর，পৌা জানার দরकाর নেই आপनाর＂；


 করিনি। দुদিন आগেই বন্নেছিাম তোমাদের，ঢियকে সরিয়ে দাও। তাহনে









क्था যলে पোকুনো সময় নঠ ক্রাcে মনে মনে 乡পি হনো কিলোর। মুনা आার বিভ आनার সূোগা পাবে।
 চनে आगार ক্था।
 ব不？





यांया मिन बाউन，＇ওদের বनহ কেন্য！＇



পূরণ করা হয়।
নফারের দিচে তাকান কিশোর। কষ্ঠম্বর মथাস্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করন সে, ‘ওয়ারনার মিনে সবুজ ট্রাকটা দুকতে দেয়ার জন্যে বে আপনাদের घুষ দিয়েছে?’

ঝট করে তিনজোড়া চোখ ঘুরে গেন ওর দিকে।
'কে বলেছে তোমাদের?' কঠোর মরে জিজ্ঞেস করল নফার।
"বनেनि। অनूমান।'
কাঁধ চিন করে দিন নফার, দেয়নি এখনও। আজ রাতে দেবে। সেটার জন্যেই অপেক্ষা করছি। ছোট একটা কাজ করে দিয়েছি ওর।’

তবে কি কুটারই স্যাবটারদের দলের নেতা?-ভাবতে নাগন কিশোর आর রবিন। অকসগ্গে দুটো অপরাধ করেছে লফার আর बাউন। নোট জাनিয়াতির সঙ্গ সঙ্গে ক্রিমিন্যানদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে ওদের ন্যাবরেটরিতে দুকতে দিয়েছে।

বরফ-শীতन গनায় কিশোর বনন, ‘ডিনামাইট দিয়ে বিল্ডিং উড়িয়ে দেয়াকে একটা ছোট্ট কাজ বলছেন?’

চমকে গেন তিন জালিয়াত। চোখের পাতা সরু হয়ে অন নফারের, ‘কি बननে!’

てোত খোত করে নাক টানন রবিন। আপনারা জানত্ন না ট্রাকের মধ্যে ডিনামাইট ছিল?’

নফার জবাব দেয়ার আগেই ওর নামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল বারনি। 'সর্বনাশ করেছ, গাধার দন! টাকার লোতে স্যাবটারদের ঢুকতে দিয়েছ তোমরা। কোনভাবে জানত্ত পারনেই হয়, পৃলিশ আর ফেডারেনের নোকে ছেয়ে ফেনবে এখানটা!

ছাই হয়ে গেলে চেহারা। পিস্তলটা আরেকট তুনে ধরন গোয়েন্দাদের দিকে। কাকে আগে তাক করবে সিদ্ধান্ত নিত্,েপারছে না।
'थামো’ বাধা দিন बাউন। ‘খুন করে বিপদ আরও বাড়াবে নাকি! কুটার এনেই টাকা নিয়ে চনে যাব। এমন জায়গায় ডুব দেব, পুনিশের বাপেও ধরতে পারবে না।'
‘র্চার নামে আপনিই তীর ছোঁড়া শেখাত্ন এক নময়, তাই না?’ আচমকা বাউনের দিকে প্রশ্নটা ছুড়ে দিন কিশোর।
'তাও জানো! এ রকম বিচ্ছু জানলে তোমাদের ওপরই তীর ছোঁড়া প্রাকটিস করতাম।'

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেন কিশোর আর রবিন। কায়দা করে নোক্কুনোর ণেট থেকে কথা আদায় করে ন্নিন, বিশেষ করে নফারের। জবাব দেয়ার জন্যে যেন মূখিয়েই আছে সে। জানা গেন, কয়েক মাস আগে একদিন কুটার எসে লফার আর বাউনকে প্রস্তাব দিল, ওয়ারনার মিলে চাকরি করার। গেট পাহারা দিতে হবে। ভান বেতন।

নোভনীয় চাকরি, নিয়ে নিন ওরা। কয়েক দিন পর কুটার এসে ওদে :

পটাল, এক্টা সেকেন্ড য্যাড্ড টাক পাওয়া গেছে, খূব অন্ম দামে, ওজদদর কেনা উচিত। কাজে নাগবে। তাও কিনল ওরা। একদিন ট্রাকটা একটা কাজের জন্যে ধার চাইল কুটার। বनল, কারখানা ছুটির সময় ট্রাক নিয়ে ভেতরর फুকবে নে, একটা বিশেষ কাজ সেরে আবার বেরোবে, এর জন্যে মোটা টাকা দেয়া হবে দুঞ্রেকে। তাততও রাজি হয়ে গেল ওরা ।

নফার आর बাউন দুজননই অপরাধী, ভিন্ন ন্টেটট জেন খখটে এजেছে ঞাল ন্াট বানানো আর প্রতারণার অভিযোগে। রকি বীচে এजে ছদ্রনামে চাকরি নিয়েছে ওয়ারনার কোম্পানিতে। মিন হাউসে থাকতে গিত়ে
 মাথা চাড়া দিন মনে। তুপ্তকক্কে টাকা বানানোর কারখানা বসাবে ঠিক করন ওরা। ট্রাকটাকে ব্যবহার করল প্রত়োজনীয় যন্ত্রপাতি বয়ে आনার काE্রে।
'ইলেকট্রিক-আই বনানোর বুদ্ধিটা কার?’ জানতে চাইন কিশোর।
'আমার, গর্বের সঙ্গে জবাব দিল बাউন।
बানা গেল, বারনি দেন ওদের পরিচিত। সেও জেন খাটা আসামী। সেও যোগ দিন দूই জানিয়াতের সঙ্গে। জান টাকা সরবরাহ করার দায়িত্ নিন। বুড়ো মানুব जেজ্জে পোড়ো ফার্মহাউসটাতে বান করতে লাগল।
'টিমের নাইকেন্লটা নিয়ে গিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ডে চিঠি রেতখ এসেছিলেন কে?' নফার আর बাউনের দিকে তাকাল কিশোর। 'আপনি, না আপনি?’
'आমি,' জবাব দিল নফার।
'কেন, চাচাকে হমকি দেয়ার .দরকার পড়ল কেন? চাচা তো আর জান নোটের তদন্ত করছিন না।'
'মনে করেছিলাম, করছে। পার্সোনেন অফিসে নেদিন ম্যানেজাররে কথা বলত্ड セनলাম। ফোনে বনছিন, "রাশেদ পাশা কেসটা নিয়েছেন"। মনে কব্রলাম টাকা জানের তদন্ত করতে আসবে নে। আগেই হুর্মকি দিয়ে ঠিকানোর চৌ্টা করনাম।
'হঁ, চোব্রের্র মন পুনিশ পুলিশ,' ব্যঙ্গ করন রবিন।
র্রাগে চেহারা বিকুত করে ছফললল বারনি। নফার আর बাউনের দিকে তাকাল। ‘েণি চালাক্ করতে গিয়ে বিপদ ড্কে আনলে তো! র্রকজন গুলে চিঠি দিয়ে आনতত, একজন করনে ফোন…চমৎকার! বোঝ্যে এখন ठिना!'
'Єy কি তাই,' খোচা মেরে বারনিকে আরও রাগিয়ে দেয়ার জন্য বনन কিশোর, 'ইয়ার্ড থেকে পুরানো ইট আর তক্তা কিনে আনার সময় একটা বিশ ড্রারের্র জাল নোটও ধরিয়ে দিয়ে এন সেনসম্যানের হাতে ।' নखারের দিকে তাকান নে, "আপনিই করেছিলেন কাজ্জটা, তাই না?’

র্রাগে কথা হারিয়ে চে্লন বারনি। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ন जহার
 థद्रड!'

๙भ্জান্র শশ্দ কানে গ্ন। বাড়ন সেটা। অক্টা মোটর বোট আসছে। धহার্গ বাইরে নদীব্র পাড়ে থামল সেটা।

৮হায় দুক্ন ভার্রী শরীরের কানো চুনওয়ানা একজন নোক।
ষ্র্রে गাকাन नফার, 'ষুটার!'
ছছেনে দুটো কে?'
‘जর নাম কিশোর, ও রবিন; তিন গোয়েন্দা...’
'তিন গোয়েদা!' তীল্ম্ম হনো আগন্তুকের কষ্ঠ। 'মানে রাশেদ পাশার ডাতিজ্রা..' সঙ্গীদের দিকে তাকান সে। 'শোনো, বিপদ আসছে। অইমাত্র
 নেজ্রন্যেই আनঢু দেরি হয়েছে। পুলিশের নণ্ঞে উঠেছে দেখলাম।
'ার্যানে এথনই পানাতত হবে!' জরুরী গनায় তাগাদা দিল নফার, 'যা দেবার্র দিয়ে দাও। চনে যাই এখান থেকে।
'বোকা গাধার্র দন!' ত্ত্তকণ্ঠে বনন কুটার। 'তোমাদের সাহায্য নিতে यাওয়াটাই ভ্রু হয়েছিন आমার, কয়েকটা ছেনের সজ্গে যারা পেরে ওঠে না..’’ পকেট থেকে মানিব্যাগ নিয়ে কয়েক্টা নোট বের করে দিল সে। ‘অই নাভ, তোমাদের ফি। নিয়ে কেটে পড়ো, आমিও বাচি। বাচচতে চাইলে এ শহরের ত্রিনীমানায় थাকবে না।
'आমাদে่< গালাগান করছ কেন?' সমান তেজে ফুঁসে উঠন बাউন। 'তুমিও কম নও। यদি জানতাম স্যাবটারদের সঙ্গে কাজ করছি, জিন্দেগিতে ढৈ刀োর ফाँদে পা দিতাম না।

চমকে গেন মনে হলো বুটার।
সুযোগটা নুফ্েে নিল কিশোর, 'আমরা সবাই জানি আপনি স্যাবটারের দनের নোক। এ বাজ্জের জন্যে কে টাকা দিচ্ছে आপনাকে? उয়ারনার কোম্পানির্র নেই বেঁ্গমান নোকটি কে?’ অन্ধকারে ঢিন ছুঁড়ন কিশোর, 'ন্যাবরের্রিরির কেউ?’

কুচচকে গেন বুটার্রের ভুরু। ‘’, তাও আন্দাজ করে ফেনেছ! ভান গোয্রেন্দাই দেধতে পাচ্ছি। তোমাদের আডারর্ট্টেমে করা উচিত হয়নি অই গাধাজ্ৰোর। বুদ্ধিমান ছেলে, সেজন্যেই তোমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি-একটা বিদেনী কোম্পানি টাকা দিচ্ছে আমাকে মিসাইন কোম্পানিছনোতে স্যাবটাজ কর্রার बন্যে, यাতে সাকনেসফুন না হতে পারে ওরা। ল্যাবরেটরি চীফ হোগারফের হাত দিয়ে। আরও খনবে? তোমার চাচা যেদিন ল্যাবররটিতে দ্রক্ন, সেদিন आমি আর্র आমার্র এক অ্যাসিসট্যাষ্ট ডিনামাইট ফিট করহিনাম। হোগাব্রফের্র নির্দেশে সেদিনই শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম রাশেদ পাশাকে। अ(্পের জন্দে বেবেচে গেল।

弓ঠে দাড়াল বারनि। তোমাদের যা ইচ্ছে করো, আমি আর এ সবের মধ্যে নেই! आমি গেলাম!'

কেউ বাধা দেয়ার্র आগেই তুহা থেকে বেরিয়ে গেন সে।
'আমিও যাই,' বুটার্র বলन।

সেটা তোমাদেঙ্যাপাপার। তোমাদের টাকা পাওনা ছিন, দিত্রে দিয়েছি, आমার কাজ तেब। आমি याচ्ছि।
‘এ जाবে आমাদের ঝামেনার মধ্যে ফেনে বিদেয় হচ্ম!’ কক্ষিয়ে উঠন नखाর।

ঝামোটা তোমরা পাক্যিয়েছ, তোমরাই এর সমাধান করো, আমার কি করার आছে?’ ঢহামুখ্থর দিকে পা বাড়াল কুটার।
‘দাড়াও!' কঠিন অরে আদেশ দিল बাউন। 'আর এক পা এগোনেই जুি করব!

ফিরে তাক্কিয়ে बাউনের উদ্যত পিন্তনের দিকে চোখ পড়তে থেমে গেল কুটার।

मাঁত দাঁত চাপন बাউন, ‘ঝামেলাটা আমরা করিনি, তুমি করেছ। তোমার কারণেই এই বিপদে পড়েছি। অতএব তোমাকেও যেতে দিচ্ছি না आমি। মরনে তোমাকে নিয়ে মরব।’

ঢহামুখের দিকে ফিরে আছে রবিন আর কিশোর। একটা নড়াচড়া দেঈত্রে পেন। নিঃশক্দে অনে দাঁড়িয়েছে দুটো মৃর্তি। মুনা আর বিড। দুজনের হাত দুটো লাঠि।

চোধের কোণ দিত্যে নড়াচড়া দেণে মহহৃর্তের জর্নে মুখ ঘোরান দাই জানিয়াত। সুযোগটা কাজ্জে নাগাঁ কিশোর আর রবিন। नाফ দিয়ে সিয়ে পড়ে ওদের পিস্তুন ধরা হাত চেপপ ধরন। টিগারে চাপ নেগে बাউনের পিস্তুনের গুন বেরিয়ে গেল। কিন্তু ততঞ্ষণে ঠেনা দিয়ে হাতটা ওপরের দিকে ডুনে ফেনেছে কিশোর। ছাতে নাগন అুনি।

কিশোররা নাফ দিতেই মুনা আর বিড্ও নাফ দিয়েছে। রগিয়ে এনে ধা করে কুটারের মাথায় नাঠি বजিয়ে দিন মুসা। বিড বাড়ি মারল নফারের মাथায়।
 মািটি পড়ে গেন বুটার। নফারের शতটা ছেড়ে দিন রবিন, সেও পড়ে গেল। शাड ঝৈেে খওে পড়ন পিস্তন। ওটা তুনে নিন রবিন।

बাটনের নর্গে ধস্তাধর্ক্রি করছছ কিাশার।
মাथা নই করে বাড়ি মারন মুज़া।
 ব্যথায় চিৎকার করে উঠন সে। ডান হাত্টা ঝটকা দিয়ে কিশোরের হাত থেকে ছৃটিয়ে নিয়ে মুनার দিকে পিস্তন ভুনতে গেন। পাশ থেরে হাতত বাড়ি মেরে পিস্তনটা ফেনে দিল বিড। মু সা মারল आরেক বাড়ি। তিন দিক থেকে आক্রান্ত হয়ে বেশিক্ৰ আর সামনাত্ পারন না ब্রাউন। অন্য দুজনের মত সেও জ্बान হাব্রান।

नाঠিটা ফ্ষেনে দিয়ে হাত আাড়তে ঝাড়তে মুসা বনন, 'याক, শোধ নিলাম। সেদিন আমাদের মাথায় বাড়ি মেবে বেহেশশ করেছিন, আজ আমরা

করন্লাম।
হেসে বলন রবিন, 'কিন্তু আরেকটা যে বেঁচে গেন। ফেডারেল অজ্টেরের নাম শনেই প্যান্ট খারাপ করে ফেন্ন। পালিয়েছে।
'না, পারেনি। ওটারে আগেই বেহৃশ করেছছ,', बাউনের পিস্তনটা তুলে निन মूना।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেনছে কিশোর। ‘এক্কেবারে সময়মত এনেছ।’
'তোমরা চলে যাওয়ার পর গেটহাউস আর মিনের দিকে তাক্য়ে ছিলাম,' বিড বনन। 'ইঠৎৎ দেখি দুই দারোয়ান গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে বনের দিকে ছুটন, যেন ভৃতে তাড়া করেছে। মুসা আর আমি যুক্তি করে এরা কোथায় যায় দেখার জন্যে পিছ্ৰ নিলাম।' পড়ে থাকা নোকঞুনোকে দেখিয়ে বিড বনन, "এچনোকে কি করা যায়? দড়ি থাক্লে বেঁধে রাখা যেত।'
‘এক কাজ করো বরং, তুমি গিঁয়ে পুলিশ নিয়ে এসো। পিস্তন নিয়ে বসে এদের পাহারা দিই আমরা । গাড়িটা কোথায়?’
‘কাছেই রেরে এসেছি, নদীরর পাড়ে ।’
তাহনে আর দেরি করো না, চলে যাও।
आধঘন্টা পরই পুলিশ এনে पুকন બ্রোর ভেতর। ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্সেচারের সর্গে রয়েছে আরও কয়েক্জন পুনিশ। রাশেদ পাশাও আছেন সজ্গে। আর আছে িিম।

বিডও ফিরে এजেছে। সে বনन, 'থানা পর্যন্ত যেতে হয়নি আমাকে। মুनান্দর বাড়ির পাশ কাটিয়ে রাস্তায় নামতেই দেখি পুলিণের গাড়ি।’

রাশেদ পাশা জানানেন, জেটিতে আমাকে ফাঁিি দিত়ে পানান কুটার। হতাশ হত্যে বাড়ি ফিরে গেনাম। फুকতেই টিম জানান, তোরা কোথায় গেছিস। ডুই নাকি একটা নেনেজ দিয়ে এনেছিস আমার জন্যে।

কিশোরের দিকে তাকান মুনা, 'কি মেসেজ?'
হানन কিণোর, ‘ওকে বনে এসেছিলাম, রাত এগারোটার মধ্যে যদি আমরা বাড়ি না ফিরি তাহনে যেন ক্যাপ্টেনকে ঢোন করে জানায় কোথায় গেছি।
‘‘র কথা মত মিলে চলে গেনাম,’ ফ্যেচার বলনেন। 'মিলের মধ্যে पুকে সেনারে রাथা ছাপার মেশিন আর নোটওুনো দেখলাম। সুড়ঙমুখটাও দেখেছি। রাশেদ পাশা বললেন এক্টা ওহার কথা নাকি বলেছ তোমরা। দ্জনেই একমত হনাম, ওই ওুহার সজ্গে নুড়ঙের যোগাযোগ থাক্তে পারে। এদিকেই আসছিনাম, এই সময় বিড্রের সঙ্রে দেখা।

চাচার দিকে তাকাল কিণোর, ‘স্যাবটারদের সর্দারটা কে জানতে পেরেছ? আমরা কিন্তু জেনে গোছি;

মুচকি হাनনেন রাশিদ পাশা, 'न्याবরেটরি চोফ, হোগারফ। অनেক आগেই সন্দেছ করেছিনাম আমি তাবে। প্রমাণের অভাবে ধরতে পারছিনাম ना।
‘এখন প্রমাণ আছে?’
মাথা কাত করলেন রাশেদ পাশা, 'আছে।'
বন্দিদেরর্ক হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সগ্গের পুলিশদের আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, "আরও Чকটা রহস্যের সমাধান করলে তোমরা। থ্যাংক ইউ। কাল থেকে আবার কোন নতুন রহস্যের সমাখানে লাগবে নাকি?’
'পেনে তো লাগবই,' জবাব দিল কিশোর।
‘আর না পেনে?’ বিডের প্রশ্ন।
'কত রকমের নমুনা নুকিয়ে আছে পুরানো মিলের মাটিত্,' হেসে বলল রবিন। 'মুসার মাইক্রোস্কোপ দিয়ে পরীক্মা করে দেখব, ঐতিহানিক બুরুত্ত আছে নাকি কোনটার।'

রেগে গেন মুসা, "যয়ার্কি মেরো না! সময় মত ওটা না কিনলে এত. তাড়াতাড়ি জাল নোটের রহস্য আর ভেদ করা লাগত না ।'

# ভলিউম ৩৩ তিন গোয়েন্দা রকিব হাসান 

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা-
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে। জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেনেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে, হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দৃরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি, আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর, আম্মরিকান নিগ্যো; অন্যজন আইরিশ আ⿰েরিকান, রবিন মিলযোর্ড, বইয়ের পোকা। একই ক্রাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছিএসো না, চলে এসো আমাদের দলে।


সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী
লেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ লেঙনবাপিচা, ঢাকা ১০০০ শো-ক্রম: ৩৬/১০ বাং্লাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-র্রা: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০


[^0]:    বিক্রয়ের শর্চ: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্র্য, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া;
    
    

[^1]:    শয়তানের থাবা

[^2]:    শয়তানের থাবা

