# কাচে ঢাকা হিরে 

## রূপক সাহা

সাহিত্যম্.। কলকাতা
www.nirmalsahityam.com

## ভूম্মিকা

গোয়েন্দা কালকেতু নদ্দীকে নিয়ে একটা সময় প্রচুর গল্প লিত্খেিলাম ‘আনন্দমেলা’ পত্রিকায়। তার রহসাভেদের কহিনি যুব জন্র্রিয হয়েছিন। মাঝে কয়েকা বছর অনা ধরনের লেথা নিয়ে বাযু হয়ে পড়ায় কালকেতুকে নিয়ে ভাবার সময় পাইনি। তবুও কোনও পার্টি বা অনুষ্ঠানে গেলে প্রায়ই একটা প্রশ্ম अনতাম, 'গোয়েন্দা কালকেতুকে নিয়ে আপনি आর কিছ্ম লিখঢেন না কেন?' এই প্রশ্নण যাঁরা করতেন, তাঁদদর অনেকের বয়সই পঞ্লাশের কাছাকাছি এৰং বিভিন্ন পেশায় তাঁরা বেশ সফল। প্রম্নটা ওনে তখন এবদু অবাকই হতাম। কানকেতুর কথা এখনও তা হলে অনেকে তোেেননি!

আদতে কালকেতু সাংবাদিক। जাকে মনে রাখার অবশ্য যথেষ্ট কারণও আহে। প্রহর যোগাযোগের কারণে সে চটজজলদ রহস্যাভেদ করে দিতে পারে। তাকে নিয়ে প্রথম গब্চ, 'মহারাজের আংটি চুরি’। মহারাজ মানে ক্রিকেটার সৌরড গাঙুলি। জন্মদিনের পার্টিতে তাঁর হিরের আংটি চুরি হয়ে গির্যেছিল। কাनকেহু সেই আংটি উদ্ধার করে দেয়। আরেকটা
 একটা ব্যাট উধাও হয়ে যায়। এই সেই ব্যাট, যা দিত্রে তিনি আর ভিনু মাঁকড় বিশ্ষরেকর্ড করেছিলেন। হহকংয়ের একটা দূষ্ঠচক্র সেই ব্যাট মুরি করেছিন, আন্তর্জাতিক নিলামে বিত্রি করার জন্য। কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে কালকেতু ফিরিয়ে আনে সেই মৃল্যবান বাটটি।

বেটিং বা ম্যাচ ফিক্পিং সম্পর্কে যখন করও কোনও ধারণাই ছিল ना, তথन এই কালকেতু নন্দীই প্রথম ধরে ফেলেহিন, ক্রিকেটে প্রুর টাকার খেলা চনে। সেই কাহিনিটার নাম ‘কিরকেট’’ আরেকটা গল্ল, ‘রামপলের অত্তর্রান রহসা। ওয়েস্ট ইভিজ দন ইডেনে টেস্টে ম্যাচ খেনতে এসেছে। তাদের একজন থেনোয়াড় রামপল হঠাৎ প্রাকট্টিসের পর নির্থেজ় হয়ে যায়। সবাই যথন ধরে নির্যেছেন, তকে কিডনাপ পরা হয়েছে, তথন এই কালকেতুই রামপলকে খুঁজে নিয়ে আসে। আসলে

রামপলের এক পৃবপুরুষ্ব একশো বছর আগে কুমারটুলি অঞ্চল থেকে চলে গিয়েছিলেন আফ্রিকায়। সেথান থেকে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুক্জে। রামপন গোপনে দেখা করতে গিয়েছিল তার আত্মীয়দের সগ্গে।

কানকেতুর যে কীর্তি খুব সাড়া জাগিয়েছিল, সেটি হল 'মারাদোনার দোষ নেই’। আমেরিকা বিশ্বকাপে ডোপের দায়ে নির্বাসিত হয়েছিলেন ডিয়েগো মারাদোনা। সত্যিই কি তিনি জেনেশুনে ডোপ করেছিলেন? নাকি তাঁকে বেইজ্জত করার জন্য যড়যষ্ণ্র করা হয়েছিল ? আমেরিকায় বিশ্পকাপ ফুটবন কভার করতে গিয়ে কালকেতু সেই রহস্যটা ভেদ করেছিল। আসলে খেলার জগতে প্রচুর টাকাপয়সা এসে গিয়েছে। নানা ধরনের অপরাধ হচ্ছে এখন। একমাত্র কালকেতুই পারে, নির্দোষের পাশে দাঁড়াতে এবং অপরাধীকে চিহ্হিত করতে। এই কারণেই সে অন্য গোয়েন্দাদের থেকে আলাদা।

কালকেতুর আগের গল্পগুোতে তার সহযোগী ছিন নালবাজারের পুলিশ অফিসার সুদীশ নাগ। এবার তার তদষ্তে সাহায্যকারী আইনজীবী বক্ধু জয়ঞ্তনারায়ণ। বহরমপুরের ছেলে স্ট্যালোনকে জেলের ভিতর দেথেই কালকেতু বুঝতে পেরেছিল, সে অপরাধ করেনি। তাই সে নিজেই জয়ন্তনারায়ণকে নিয়ে তদঙ্ডে যায় বহরমপুরে। পাশাপাশি, জেলের ভিতর বক্সিং টুর্নামেন্টের আয়োজন করে সে স্ট্যালোনের হাতে ঞ্মাভসও তুন্েে দেয়। জেনে সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের মাঝে থাকতে থাকতে হাঁফিয়ে উতেছিল। ফের বঙ্রিংয়ে ফিরে আসতে পেরে স্ট্যালোন নতুন জীবনের সন্ধান পায়। এই উপন্যাস লেখার আগে কারা বিভাগের আইজি রণবীরকুমার থুব সাহায্য করেছিলেন। তিনি অনুমতি না দিলে দমদম সেন্ট্রাল জেলের ভিতরে যাওয়ার সুযোগই পেতাম না। তিনি ছাড়া কারা বিভাগের অফিসার প্রসেনজিৎ কোনের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

রূপক সাহা
সিএমডিএ হাউসিং
৩৯এ, প্রিষ্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড
গল্ফ গ্রিন, কলকাতা ৭০০ ০৯৫

সল্ট লেকের ইস্টার্ন জোন কালচারাল সেন্টার থেকে বেরচ্ছিল কালকেতু। ভিড়ের মাঝে কে যেন ওকে ডাকন্ন, ‘এই কেতু, দাঁড়া।’ ওকে কেতু বলে ডাকার মতো নোক এখন প্রায় নেই বলনেই চনে। ঘাড় ঘুরিয়ে কালকেতু দেখল... রাহুল সিনহা। ওর স্কুলের বন্ধু। সম্পর্কটা যত ছোটবেলার হয়, ততই টেকসই হয়। তার উপর ফুটবলের সুবাদে একটা সময় ওদের মধ্যে বন্ধুত্বটা খুব গভীর ছিল। স্কুল টিমে দু'জনেই খেলত স্ট্রiইকার পজিশনে। দু'জনেই গোল করায় খুব দক্ষ ছিল। ওদের জুটির নামই হয়ে গিয়েছিল রাহ-কেতু। যে টিমের উপর দৃষ্টি দেবে, সেই টিম শেষ! তুনে ওরা দু জন তখন খুব মজা পেত।

রোববারের সকালে সাধারণত কোথাও বেরতে চায় না কালকেতু। কিন্তু, ইজ্ডডসিস-তে ‘বাল্মিকী প্রতিভা’ নাটকটা দেখার জ্যক্ট ওকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন অরিন্দম মিত্র। আইজ্রি, করেকশশান সার্ভিসেস। অরিন্দমদা হলেন ওর স্ত্রী ফুল্লরার পিস্ত্তিত্তী দাদা। উনি বনেছিলেন, নাটকের অভিনেতারা নাকি সব্ৰাঁ্, স্গিাপ্রাপ্ত অপরাধী। তাদের মধ্যে নাইজেল বলে এক লাইফার বক্িি দারুণ অ্যাক্টিং করছে। শুনে নেচে উঠেছিল ফুল্মরা। সেই কারক্রি, গন্ফপ্রিন থেকে... অতদুরে সল্ট লেকের ওই হল-এ নাটকটা দেখতে এসেছে কালকেতু। রাহনকে দেখে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল কালকেতু। প্রায় আট-ন’বছর পরে দেখা। শেষবার ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিন স্কুলের প্রাক্তনীদের সন্মিলনীতে। ওদের রাহু-কেতু জুটি প্রাক্তন ছাত্রদের হয়ে একটা ঞ্রদর্শনী ফুটবল মাচও থেলেছিল স্কুলের মাঠে। তথন রাহুল বলেছিল, মিসলেনিয়াস সার্ডিস্-এর পরীক্মা দিয়ে ও সরকারী চাকরি করছে। ওর পোস্টিং আসানসোল জেলে। হেডস্যারের আমন্ত্রণে অতদূর থেকে ও এসেছিল, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে ফের দেখা হবে বলে। রাহুন তখন বলেছিল, এখন অবশ্য অার কেউ জেন বলে না। কারেকশনাল হোম... সংশোধনাগার।

স্কুলের সেই অনুষ্ঠানের দিন হলুদ রঙের থুব সুন্দর একটা টি-শাঁ্ট পরে এসেছিন রাহুল। আজ ওর গায়ে সরকারী খাক্কি উর্দি। কাঁধে পিতলের ব্যাজ, ডবলিউবিজে লেখা এবং অশোকস্তম্ভ। মাথায় টুপি। খুব হান্ডসাম লাগছে ওকে দেখতে। অনুষ্ঠানটা জেলবন্দিদের। সেই কারণেই হয়তো সরকারী পোশাকে হাজির হয়েছে। বদলি হয়ে রাহল কি তা হলে এখন কলকাতায় চলে এসেছে ? নাকি আসানসোল থেকে ও এসেছে শ্রেফ নাটক দেখতে ? ওর পাশেই দাঁড়িয়ে সুন্দরী এক মহিনা। মুতোমুখি হতেই হাসিমুখে কালকেতু বলল, ‘কলকাতায় রাহর দৃষ্টি পড়েছে তা হনে।’

শুনে হো হো করে হেসে রাহুন বলল, ‘ঠিক কলকাতায় নয়। দমদমে... দমদম সেন্ট্রাল কারেকশনাল হোমে। মাস ছয়েক আগে বদলি হয়ে এসেছি। যাক গে, আগে তোর সঙ্গে আমার স্ত্রীর আলাপ করিয়ে দিंই। এ হচ্ছে রঙ্জনা। পেশায় ডাক্তার। একটা সময় এর ঠিকানা ছিল আসানসোল জেল। এখন আমার কোয়ার্টার আলো করে রর্যেষ্ট্যn)’

রঞ্জনা জেলে ছিন মানে? জেলে চাকরি করত নাক্কি? না, অন্য কারণে? হেঁয়ালিটা ঠিক বুঝতে পারল না কালকেতু। কোনও প্রশ্ন না করে ও রাহুল আর রঞ্জনার সঙ্গে ফুম্মরার পরিচ্তে ক্ষরিয়ে দিল। হাঁটতে হাঁতে সবাই গেট থেকে বেরিয়ে আসার প্রীয়ল বলল, ‘কালককতু, তুই আমার কোনও নোজ রাখিস নাশ্প্টি, আমি কিজ্ট তোর লেখা নিয়মিত কাগজে পড়ি। টিভিতে খেলা নিয়ে তোর আ্যানালিসিসও আমার খুব ভাল লাগে। রঞ্জনাকে প্রায়ই তোর কথা বলি। তোর জন্য খুব গর্ব হয় রে। স্কুলে পড়ার সময় কিক্তু, ভাবতে পারিনি, তুই এত বড় সাংবাদিক হবি।'

শুনে মিটিমিটি হাসতে লাগল কালকেতু। স্কুলে রাছুল বলত, বড় হয়ে ও পুলিশ অফিসার হবে। পুলিশে চাকরি পায়নি বটে, কিন্তু সরকারী প্রশাসনেই আছে। জেলার হওয়া চাট্টিখানি কথা নাকি? কী মনে পড়ায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে রাহুন ফের বলল, ‘হাঁারে, একটা কथা তোকে জিজ্ঞেস করব? জেলের নাইব্রেরি থেকে নিয়ে রিসেন্টলি একটা উপন্যাস পড়লাম। সুন্দরবন নিয়ে। লেখকের নাম কালকেতু নন্দী। উপন্যাসটা কি তোরই নেখা, না কি আরেকজন কালকেতু নন্দী আছেন ?’

এই ডুনটা অনেকেই করেন। যেন সাংবাদিকরা সাহিতিক হতে পারেন না। কালকেতু বলন, 'ওটা আমারই नেখা। কেমন লাগল রে?’
‘দারুণ। তোর ভিতর যে এই ক্ষমতাটাও আছে, জানতাম না ভাই। তোর লেখা অনেক বই তাহনে রঞ্জনা পড়ে ফেলেছে। তুই আরও বেশি করে লেখ।

সাংবাদিকতার পেশায় থেকে বেশি করে সাহিত্যচর্চা যে সম্তব নয়, সে কথা রাহ্লকে বলে কোনও লাভ নেই। লেখার জন্য সময় বের করা যায় না।... বেলা প্রায় একটা বাজে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কালকেতু এদিক ওদিক তাকিয়ে থোঁজ করতে লাগল। নিজের গাড়ি আনতে পারেনি। গিয়ারে প্রবলেম। তাই ট্যাক্সি করেই ও সল্ট লেকে অসেছে। মনে মনে ও হিসেব করে নিল, ইস্টার্ন বাইপাস যাঁকা থাকলেও গল্ফ গ্রিন প্পৗঁছতে ওদের প্রায় ঘন্টাখানেক লেগে যাবে। আর দেরি করা উচিত নয়। কালকেতু তাই বলল, 'থ্যাক্কস রাহল। আজ চলি রে। পরে একটা দিন আড্ডা মারা যাবে।'

রাহ্ল বলन, ‘চলি মানে? তোদের যেতে কে? তোরা আমার সঙ্গে আমদের কোয়ার্টারে যাবি। লাঞ্চ রাধ্ৰো. খানিকক্ষণ আড্ডা মেরে... বিকেনবেলায় জ্রেলের ভিতরটা চিচক্কর দিয়ে তার পর সন্ধেবেনায় বাড়ি ফিরবি?

কানকেতু বলন, ‘আজ নয় রে। অন্যদিন আসা যাবে।’
‘শোন ভাই, ঢুই হচ্ছিস লেখক। জেলের ভিতর এমন অনেক ক্যারেক্টর পাবি, যাদের কখনও দেখার সৌভাগ্য তোর হয়নি। বন্দিদের সঙ্গে কথা বললে... লেখার অনেক থোরাক তুই পাবি।'

রঞ্জনাও অনুরোধ করল, ‘চলুন না কানকেতুদা। জানি, আপনি খুব ব্যস্ত মানুষ। কিক্তু, আজ তো ছুটির দিন। আপনার কাছে আমারও কিছু জানার আছে। আপনার লেখা নিয়ে কিছু প্রশ্ন করব।’

এই সময় ফুম্মরাও বলন, ‘এরা এত করে বলছে যখন, তখন চলোই না। জেলের ভিতরটা কেমন হয়, একবার দেখে আসি।’

উৎসাহ পেয়ে রাহুল বলল, ‘দমদম সেন্ট্রাল জেল তো এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ভিআইপি রোড আর যশোর রোড দিয়ে

গেলে মিনিট কুড়ির মধ্যৌ প্ৰ⿵ছ্ যাব। জেলের গা়্যেই আমাদের কে小য়ার্তর। বারান্দা থেকেই জেলের ভিতরটা দেখা যায়।’

ফুদ্চনার কथা ভেবে কালকেতু আর না করতে পারল না। ইচ্ছে করলে ও বে－কোনওদিন দমদম সেন্ট্রাল জেলে চলে যেতে পারে，কিষ্জ，ফুপ্পরার পক্কে আর হয়রো আসা সষ্ভবই হবে না। ও দক্ষিণ কনকাতার নামী একটা কনেজে পড়ায়। সেইসঙ্গে রিসার্চে চালিয়ে যাচ্ছে। দমদমের দিকে ফের आসার সময় কবে পাবে，কে জানে？সেকথা ভেবে ও বলল，＇চল ত হলে।＇

এবচু দৃরেই ফুটপাতের গা ৷েঁেে রাহুলের কেয়ালিস গাড়ি দাঁড়ানো। जাতে সবাই উঠে পড়ন। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রাছন গ／্⿱㇒冋 করতে লাগল，জেনে কী ধরনের লোক থাকে। কত রকম অপরাধ করে তারা আসে। অপরাধীদের সংশোধনেন জনা এখন কত উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে， সে কথাও বলতে লাগল রাহ্।। বন্দিদের নাটক করতে দেওয়া তারই অঙ। মিনিট কুড়ির মধৌই ওরা প্ৰাঁছে গেন দমদম সেন্ট্যাল্লে্জেলে। সাহেবদের আমলে তৈরি জেল। বাস রাঙ্তা থেকে খালিক্ষৌ ভিতরে।
 কাनকেতুকে শেতে হয়। সেটা ট্বাম नাইনের ল্রে। গেটের সামনে
 আজ এখান জেলের সামনেটা একেকে ফাঁক। কেন，ज জননতে চাওয়ায় রাহ্ন বলল，রবিবার নাকি ভিজিট্দের আসতে দেওয়া হয় না। ফুম্মরাকে নিয়ে রজ্জনা কোয়ার্টরেরের ভিতর চলে গেল। রাহন তখন বলन，‘চল，একবার অফ্সিসে দু মেরে আসি। সকােের দিকে অনেকটা সময় ছিনাম না। একবার রাউন্ড মারা দরকার।’

বিশাল গেট দিয়ে জেনের ভিতরে ছুকতেই কালকেতু দেখল， ডানদিকে বিরাট অలিস ঘর। কয়েক ধাপ সিঁড় দিয়ে উঠে সেই অফিস্স घরে ঢুকতে হয়। দরজার সামনেই ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একজন। রাহারে দেণেই উটে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক বনলেন，‘স্যার， আপনাকে অনেকবার ফোন করেছি। ফেনটট কি বন্ধ করে রেরেছিলেন ？’ রাহ্ল বলन，‘ঁঁঁ। নাটক দেখছিলাম। কেন，কোনও প্রবলেম হয়েছে नाকি？’
'মারাঘ্মক প্রবনেম। नাঞ্セের সময় ছু’দনের মধ্যে মারপিট হয়ে গিয়েছে স্যার। ইনজিওর্ড হয়ে মোগোল এখন আরজিকর হসপিটালে।’
'মারপিটটা কার সঙ্গে হন বিনয়বাবু? ফের স্ট্যানোনের সঙ্গে নাকি?’

বিনয়বাবু বলে ভদ্রলোক বলনেন, ‘ঠিক তাই। আপনি তো জানেন স্যার, স্ট্যালোন কী ডেঞ্জারাস টইপের। এমন মেরেছে যে, মোগোলের মনে হয় চোয়াল ভেঙে গেছে। আমাদের ডাক্তার চন্দ্রশেথরবাবু বললেন, অপারেশন করাতে হবে।'
‘স্ট্যালোন এখন কোথায়?
‘আপনার ঘরে বসিয়ে রেরেছি স্যার। ভাল কথা বলছি, ওকে আলিপুরে পাঠিয়ে দিন। এই উৎপাত এখানে আর রাখবেন না। মোগোলের ছেলেরা ওকে একা পেলে কিন্তু মেরে ফেলবে।'

শুনে রাহুল ধমক দিল, ‘চু করুন। কী করব, আমি জানি $ో$ ' কথাটা বনেই ও সিঁড়ি দিয়ে উপরে ঊঠতে লাগল। ঘরে ঢোকার পিগিছন দিকে তাক্কিয়ে বলল, ‘তুই আয় কালকেতু।’

घরে पুকে কালকেতু দেখল, খালি গায়ে মপ্পে নিচু করে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জামাটা কোমরে গৌজা ৃ<eয়েছে। ছেলেটার বয়স বাইশ-তেইশের বেশি হবে না। গায়ের রং ক্টু, মাথায় একঝাঁক কোঁকড়া চুল। এই ছেলেটার নামই তা হলে স্কিলৈান! দেVে মনেই হয় না, অপরাধ জগতের সঙে কোনও সম্পর্ক আছে। বরং শরীরের পেশিগুলো বলে দেয়, ছেলেটা একসময় থেলাধুলো করত। চোখে নীচে একটা ক্ষতচিহ্। রক্ত জমাট বেঁঁে রয়েছে। পাঁজরের কাছে দু’টো জায়গায় কালশিটে দাগ। মুথের দিকে তাকাতেই কালকেতু চমকে উঠন। এই স্ট্যালোন ছেলেটাকে ও আগে কোথায় যেন দেথেছে! কারও সঙ্গে একবার পরিচয় হলে ও চট করে ভোলে না। কিক্তু, অনেক চেষ্টা করেও নামটা ও মনে করতে পারল না।
‘তোমাকে বলেছিলাম না, কোনও ঝামেলায় জড়াবে না? ফের কেন জড়ালে স্ট্যালোন?’

কড়া গলায় জানতে চাইল রাহু। ছেলেটা কোনও উত্তর দিল না। মুখ গৌঁজ করে রইল। যেন কোনও কথা ওর কানে ঢুকছে না। দেখে আরও রেগে গেল রাহ্লল। চিৎকার করে বলন, ‘স্পিক আউট স্ট্যান্লোন। তুমি কী মনে করেছ, কারেকশনাল হোমে এসে ঢুমি গুগ্ডামি চালিয়ে যাবে, আর আমাকে সেটা সহ্য করতে হবে? আগেরবার ওয়ার্নিং দিয়ে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। তথনই তোমার এগেনস্টে আমার স্টেপ নেওয়া উচিত ছিল। কিন্ু আর নয়। বনো কী হয়েছে? কেন মারপিট হन?

স্ট্যালোন একবার মুখ তুল্ে রাহলের দিকে তাকিয়েই ফেব্বে নামিয়ে নিল। ঘরে যে আরও লোকজন पুকে এসেছে, কালক্রেতুত্তা খেয়াল করেনি। বাঁ দিকে দুতিনটে অक্পবয়সি ছেলে মাথা নিছি করে দাঁড়িয়ে। বোধহয় ওরাও মারপিটে অংশ নিয়েছিল। গাড়ি(ি) করে আসার সষয় রাহুল বলছিল, জেলে ছু’ধরনের বন্দি থাকেণ্রু্থ, যাদের সাজা হয়ে গিয়েছে। তাদের বলা হয় সাজাওয়ানা১দ্র, আন্ডার ট্বায়াল। অর্থাৎ কি না, আদালতে যাদের বিচার চলছে। সেটী বোঝা যায়, পোশাক দেখে। স্ট্যল্েেনের পরনে সাদা পায়জামা। তার মানে, ও সাজাওয়ালা। আর অল্পবয়সি ছেলেগুলোর গায়ে সাধারণ পোশাক। যার অর্থ, গুরা জেল হাজতে রয়েছে। অপরাধ জগতের নানা গোষ্ঠীর দুষ্ঠুতি এসে জড়ো হয় জেলে। বাইরের হিসেব নিকেশ অনেকেই মিটিয়ে নেয় জেলের ভিতর। প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়। রাহুলের পক্ষে স্বস্তিজনক চাকরি নয় এটi। হয়তো স্ট্যালোন আর মোগোলের মারপিটটা হয়েছে কোনও এৃ্টা তুচ্ছ ঘটনা থেকে। কারণটা পরে জেনে নেবে, ভেবে কালকেতু চেয়ারে বসে ঘরের ভিতরটায় একবার দ্রুত চোখ বোলাল।

ইংরেজ আমলে তৈরি অফিস-কাছারি যে রকম বিরাট বিরাট হয়, দমদমের জেলও সেই রকম। একদিকে দেওয়াল জুড়ে প্রচুর টিভি সেট।

নিশ্চয় ক্রোজ সার্কিট টিভি বসানো আছে। এই ঘর থেকে নজর রাথা হয় জেলের বিভিন্ন প্রাজ্তে। কালকেতুর মনে পড়ন，বছর কয়েক আগে এই জেলের পাঁচিল টপকে কয়েকজন বন্দি পালানোর চেষ্টা করেছিল। সেই থবর ওদের কাগজে বড় করে ছাপা হয়েছিল। তার পর থেকে সম্ভবত নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। ইচ্ছে করনে，রাহ্লা একুনি মনিটর করে টিভি সেট থেকে জেনে নিতে পারে，ঠিক কীভাবে মারপিট তুরু হয়েছিন। কিক্তু，ও স্ট্যালোনকেই ভয় দেখাতে নাগন। মারপিটের কারণটা জানতে পারলে একটা খবরও হয়ে যেতে পারে। এটা অবশ্যাই একটা তুচ্ছ ঘটনা নয়। কেননা，একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে रয়েছে।

রাহ্ল অতবার প্রশ্ন করা সন্ত্রেও স্ট্যালোন কোনও উত্তর দিচ্ছে না। বিরক্ত হয়ে ও অন্য ছেলেগুলোকে নিয়ে পড়ল，‘এই তোরা বল তো， কী হয়েছিন ？সত্যি কথা বলবি।

ওরা সবাই মিলে একসभে को যেন বলতে তুরু ক্করল। শুনে মেজাজ সপ্তমে চড়ল রাহ্থলের। ও চিৎকার করে বান্ঠঠঠ্ঠ，‘চোপ।’
 থুনে ভিতরে ঢুকে এলেন। পরিস্থিতি ব্রা⿵冂卄 নিয়ে তিনি বললেন， ‘এইমাত্তর ম্যাডাম আপনাকে ফোন 《৯ুুর্রিছেন স্যার। আপনাদের ছুজনকে কোয়ার্টারে যেতে বললেন। এদের নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। এদের ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন। আপনি যান，আমি দেখছি।’

পাত্ত না দিয়ে রাহ্থল বলল，＇ম্যাডামকে ফোন করে বলুন，আমি একটু পরে যাচ্ছি। আর হ্যা，এদের বের করে নিয়ে যান। যাওয়ার আগে ক্রোজ সার্কিট টিভিটা চালু করে দিন। আমি দেখতে চাই，অ্যাকচুয়ালি কী ঘটেছিল। মারপিটটাই বা কেন হল？’

বিনয়বাবু বললেন，‘ঘটনাটা ঘটেছে，বেলা সাড়ে বারোটা থেকে প্ৗৗনে একটার মধ্যে। ক্যান্টিনের কাছে স্যার। দাঁড়ান，রিওয়াইন্ড করে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। কথাটা বনেইই বিনয়বাবু সঙ্গেসঙ্গে সুইচ বোর্ডের কাছে গেলেন। তার পর উনি কয়েকটা সুইচ অন করতেই．．． দেఆয়ালের ধারে রাখা টিভির পর্দায় ছবি ফুটে উঠল। জেলের নানা

অহশের ছবি দেখা যাচ্ছে। প্রথমেই কানকেতুর দৃষ্টি আকর্ষণ করন, বিরাট একটা মাঠ। याँ बাঁ রোদ্দুরে সেথানে ফুট্বন গেনছে কয়েকজন। ক<্যেকজন দাঁড়িয়ে থেলা দেখছে। জেলের ভিতরটা দেখার জন্য ওর মারাষ্ষক কেতৃহৃহ হন।

সেই সময় বিনয়বাবু বললেন, ‘আপনি তিন নম্বর সুইচটা অন করে দেবেন স্যার। ত হলেই সব দেখতে পাবেন।

স্ট্যালোন আর অন্য তিনটে ছেলেকে নিয়ে বিনয়বাবু বেরিয়ে যাওয়ার পর রাহ্ল বলল, ‘এথানে জেনের ভিতর একটটা ক্যান্টিন আছে। বন্দিদের কয়েকজন মিলে একটা কোজপরেট্তিভের মতো করেছে। ওরাই সেটা চানায়। ওখানে সব রকম ফাস্টফুড পাওয়া যায়। ইউনিক একটা লোকন। অন্য কোনও জেলে নেই। ইডলি ধোসা থেকে খুরু করে রোল বা স্যাঙ্ডউইচ...ইनদিরামের ভুজিয়ার প্যাকেট থেকে ब্বিটানিয়া
 করলে প্রিজনাররা সেখান থেকে বে কোনও জিনিস কিন্নে হৃীত পারে।

 याয় নাকি?'
 রোজগার করে। কুড়ি থেরে ম্যাক্পিমাম পীয়ত্রিশ টাকার মঢো। সেই টাকা থেকে জিনিস কিন্ন থায়। টাকাটা আমরা হাতে দিंই না। তার বদলে কুপন দিं। আমার মনে হয়, আজ খাবার কেনা নিয়েই গఆগোনणা বেব্েেছিন মোগোলের সজ্পে।'
‘এই মোগোল ছেলেটা কে রাছ্ল?’
‘পার্ক সার্কাস এরিয়ার ডন। ওর এগেনস্টে তিনটে মার্ডার কেস আছে। পুলিশ একের পর এক কেসে চর্জশিট দিচ্ছে। যা মনে হয়, সাজা হলে জেন থেকে মোগোল আর কোনওদিনই বেরতে পারবে না। জেলে একটা অড্ডুত ব্যাপার আছে ভাই। যার বিরুদ্ধে যত বেশি মার্ডার কেস, সে তত বেশি খাতির পায়। মোোন ছেনেটা বস টাইপের। এতদিন অন্য সাজাওয়ানারা মোগোনকে বেশ ভয় করত। কিষ্ু এই

স্ট্যানোন ছেনেটা আসার পরই ওর দাপট কমেছে। স্ট্যালোন ওর অথরিটি চ্যানেজ করছে। মোগোলের রাগটা সেই কারণেই। এর আগে দু'জনের মধ্যে কয়েকবার খুচখাচ ঝামেলা হয়েছে। আমি সে সব সামলে নিয়েছি। আজ একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।'
‘স্ট্যালোন ছেলেটা কোত্থেকে এসেছে রে ?’
‘বহরমপুর জেন থেকে। এই তো...মাস ছয়েক আগে। আসানসোল জেল থেকে আমি যেদিন এখানে জয়েন করলাম, তার ঠিক পরদিন ও ট্রান্সফার হয়ে এসেছে।'
'ওর এগেনস্টে কী চার্জ ছিল?'
‘কিডন্যাপিং আর খুন। স্ট্যালোন কিস্তু লাইফার। চোদ্দো-পনেরো বছরের একটা বাচ্চা মেয়েকে খুন করার অভিযোগ। সারা জীবন সাজা ভোগ করতে হবে ওকে।'
‘ছেলেটাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না, খুন করতে পারে ৷ (
‘আমিও সেটা বিশ্ধাস করি। কিন্ত্র, নিজেকে নির্দোষ্ প্রুমাণ করতে পারেনি। কী আর করা যাবে? জুডিসিয়ারি প্রমাণ ছাড়্থিক পাও এগোয় ना।

একটু আগে নিজের ঢেখেই তো ব্র্থীনি। এতবার জিজ্ভেস করলাম। কিক্তু মুখ ফুটে কিছু বললইক্পী স্ট্যান্গান। আমি শেনেি, ট্রায়ালের সময় জজসাহেব নাকি ওকে বারবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, নিজের স্বপক্ষে যদি তোমার কিছু বলার থাকে, তা হলে বলতে পারো। কিন্তু, তখনও ও চুপ করে ছিল। অদ্ভুত টাইপের ছেনে। আমি নিশ্চিত. জানি, আজ মোগোল ওকে থুঁচিয়েছে। না হলে মারপিটে ও নিজেকে জড়াত না।
‘দোষটা যদি মোগোলের হয়, তা হলে স্ট্যালোনকে তুই ধমকালি কেন $P$ '
‘বকন্নাম এই কারণে যে, ছেলেটাকে আমি থুব পছন্দ করি। এই যে আসার সময় তোকে আমি বলছিলাম না, জেনে অনেক রকম চরিত্র পাবি, যাদের নিয়ে লেখা যায়। এই ছেলেটা হল তাদের একজন। এর লাইফ निয়ে पুই একটা উপন্যাস লিখতে পারিস। কোয়াইট আ কাচে ঢাকা হিরে-২

ক্যারেক্টার। কিন্তু তার আগে...দাঁড়া, সিসিটিভি-তে আগে দেথে নিই, ক্যান্টিনের সামনে ঠিক কী ঘটেছিল। না হনে কোয়ার্টারে গিয়ে আমি শান্তি পাব না।

দেওয়ালের সামনে টিভি সেট্ুলোর দিকে নজর দিল রাহুল। তিন নম্বর সুইচ ও অন করতেই ক্যান্টিনের ছবিটা পর্দার সামনে ভেসে উঠন। দু’জনের মধ্যে মারপিট হচ্ছে। আশপাশ্শ অনেক বন্দি ভিড় করে আছে। পর্দায় স্ট্যালোনকে দেখেই চিনতে পারল কালকেতু। ওর সঙ্গে যে লড়ছে, সে বয়সে ওর থেকে অনেক বড়। চল্পিশের কাছাকাছি হবে। মাঝারি ধরনের হাইট। মুখ দেখেই কালকেতুর মনে হল, নিষ্ঠুর টাইপের। नড়াইটা কয়েক সেকেন্ড দেতে ও অবাক হয়ে গেল। স্ট্যালোন পাঞ্চ করছে, একেবারে বক্সারদের স্টাইলে। স্টান্স আর ফুটওয়ার্কও বক্সারদের মতো। ও দ্রুত কয়েকটা রাইট অ্যান্ড লেফট মারল। তার পর মোগোলের শরীরের ভিতর पুকে গিয়ে নিছু হয়ে একেবারোক্টেআউট পাঞ্চ। घুসিটা গিয়ে লাগল মোগোলের চোয়ালে। ছল্বিতি টলতে মোগোল পিছনের দিকে সরে যাচ্ছে। তার পর ধপাস্রু্টির জমিতে পড়ে গেল। এক মিনিটের ফুটেজ দেঢেই, কালকেতু র্বেগেল স্ট্যালোন বলে ছেলেটা অবশ্যই বক্সিং শিথত।

পর্দায় মোগোলকে মিরে ভিড়। অক্রিধ্টি কাত হয়ে পড়ে আছে। ওর মুখ দিয়ে গলগগল করে রক্ত বেরচ্ছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে স্ট্যালোন থুতু ফেনল। তার পর নিরাসক্ত মুখে হাঁটতে লাগল মাঠের উপর দিয়ে। यা হয়ে গিয়েছে, তা নিয়ে যেন ওর কোনও আগ্রহই নেই। এর পর পর্দায় ওকে আর দেখা গেল না। সুইচ অফ করে রাহ্থল জিজ্ঞেস করন, ‘স্ট্যালোনকে দেখে তোর কী মনে হল কালকেতু ?’
‘অসাধারণ একটা ট্যানেন্ট। নকআউট পাঞ্চার। বক্সিংয়ে রেয়ার পাওয়া যায়। এই ছেলেটার আসল নাম কী রে? নিশ্চয়ই স্ট্যালোন নয়।’ ‘তুই ঠিক ধরেছিস। ওর কেস হিস্ট্রি আমি যতদূর জানি...ও বহরমপুরের ছেনে। ওর বাবা নাকি ছিল সিনেমার পোকা আর সিলভেস্টার স্ট্যলোনের খুব ভক্ত। বহরমপুরে সিনে ক্লাবের মেম্বারও ছিলেন উনি। তুই তো জানিস, রকি আর র্যাম্বো সিরিজ করে আশির

দশকে স্ট্যালোন কত পপুলার ছিল। এই ছেলেটার বাবা নাকি ঠিকই করে রেখেছিল, ছেলে হলে তার নাম রাখবে স্ট্যালোন। ওর স্কুলের নাম অবশ্য রণজয় মিত্র।

র-ণ-জ-য়- মি-ত্র! নামটা কালকেতুর শোনা শোনা লাগল। সঙ্গে সগ্গে ওর মনে পড়ে গেল। কানের ভিতর র-ণ-জ-য়, র-ণ-জ-য় ধ্বনি যেন আঘ্য়ে পড়ল। হাঁ, ওই রণজয়কে ও বক্সিং লড়তে দেথেছে। বছর তিনেক আগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জুনিয়ার ন্যাশনাল চ্যাম্পিনয়শিপে। সেদিন প্রচণ বৃষ্টি হচ্ছিন। এই স্ট্যালোন ওরফে রণজয় ফাইনালে নকজ্জাউ করেছিল ওর প্রতিদ্বন্দ্বীকে। কয়েকশো দর্শক তখন ট্রাম নাইনের






 भाजाय?
'কেন, पू'ই ওকে निয়ে লিখবি নাক্গি
কালকেসুডু বলল, ‘দরকার হলে লিথব। এমন একটা ট্যানেন্ট আমি न৪ एতে मেষ না।

## তিন

সেল-এর ভিতর দুহঁঁুতে মুখ ওঁজে চুপচাপ বসেছিল স্ট্যালোন। এমন সময় ডালা থোলার শব্দ। মুখ তুলে তাকিয়ে ও দেখল, ওয়ার্ডারের পাশে मদড়িয়ে আছেন হাসপাতালের ডাক্তার। হাতে ফার্স্ট এইডের বাক্স। একবার স্বপন বলে একটা ছেলে মোগোলের গাতে মার খেয়েছিল। একেবারে নিরীহ টাইপের ছেলে। তার চোয়াল বেঁকে গিয়েছিল মোগোলের ঘুসিতে। তাকে দেখার জন্য’জেলের হাসপাতালের ভিতরে

ছুকেছিল স্ট্যালোন। তখন দেখেছিল, কিচেনের পাশে কুড়ি-পঁচিশ বেডের হাসপাতাল। সেটা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অন্তত বহরমপুরের সরকারী হাসপাতালের থেকে অনেক ভাল। তখন এই ডাক্তার ভদ্রলোককে ও চিকিৎসা করতে দেথেছিন।

বেচারী স্বপনের জন্য ওর থুব কষ্ট হয়েছিল সেদিন। হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় স্ট্যালোন প্রতিজ্ঞা করেছিল, কোনওদিন সুযোগ পেলে ঠিক ওইভাবেই মোগোলের চোয়াল ও ভেঙে দেবে। সেই কাজটা করতে পেরে আজ ও খুব খুশি। এই যে রাহুল স্যার ওকে শাস্তি দিয়েছেন...এই সেল-এ পাঠিয়ে...তার জন্য ওর মনে কোনও দুঃখ নেই।

আজ সকালেও স্ট্যালোন ভাবতে পারেনি, সাংবাদিক কালকেতু নন্দীর সঙ্গে ওর ফের দেখা হবে। সেল-এ একা বসে ও কালকেতু স্যারের কথাই ভাবছিল। কলকাতায় সেই জুনিয়র ন্যাশনাল বপ্সিংয়ের ফাইনাল বাউটটা হয়ে যাওয়ার পর উনি ইন্টারভিউ নিতে এর্দ্ষ্মিলেলেন পরদিন কাগজে বড় করে ছাপা হয়েছিল জর সম্পর্ক। 小াৰ্ব পর থেকে বহরমপুরে সবাই চিনে গিয়েছিল ওকে। মুর্শিদাবাদন ওকে গোল্ড মেডেলও দেন। সেই দিনগুতোর সক্কে প্যীনকার কত তফাৎ! এখনও বহরমপুরের সবাই ওকে চেনে। হক্রি থুনী হিসেবে। রাহল স্যারের ঘরে আজ কালকেতু স্যারকে কেেু স্ট্যালোন চমকে উঠেছিল। কিক্তু, ইচ্ছে করেই ও না-চেনার ভান করে। চিনতে পারলে কালকেতু স্যার নিশ্চয়ই অবাক হয়ে বলতেন, ‘রণজয়, ছুমি!!’ না, না, ওই পরিচয় বহন করার আর কোনও প্রয়োজন নেই। বক্সার রণজয় মিত্র ইজ ডেড।
‘তোমার চোখের নীচে তো ভাল চোট লেগেছে দেখছি।' সেন-এ ঢুকে বললেন ডাক্তারবাবু।

প্রায় ঘন্টা দুয়েক কেটে গিয়েছে চোট লাগার পর। এথনও চোখের নীচটা জ্রালা জ্বালা করছে। মোগোলের ঘুসিটা তখন ডাক করতে পারেনি স্ট্যালোন। ওর ডান দিকে সরে যাওয়া উচিত ছিন। কিষ্ৰ, মাথায় তখন ওর আগুন জ্বলছিল। ও সুযোগ খুঁজছিন নকআউট পাঞ্চ করার। ট্রেনিং দেওয়ার সময় বুচান স্যার বলতেন, রিঙে উঠে সবসময় মাথাটা ঠান্ডা রাখতে হবে। কিপ কুন। সেটা পদক জেতার নড়াই। সেই লড়াই থেকে

ও এখন অনেক দূরে। বুচান স্যারের কথা মনে না রাখলেও এখন ওর চলবে। জেলের ভিতরে এখন নিজেকে নিরাপদে রাখার নড়াইটাই ওকে চালিয়ে যেতে হচ্ছে। তাই ডাক্তারবাবুর প্রন্নের কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না স্ট্যালোন। ফের হাঁটুতে মুখ তঁজে দিল।
‘রাহল স্যার আমাকে পাঠিয়েছেন স্ট্যালোন। আমার কথা তুমি অनডে পাচ্ছ না?'
‘রাষ্ল স্যারের কথা তনে...মুখ তুলে স্ট্যানোন বলল, 'আপনি চচ্েে যান। আমার কিছু হয়নি।’
‘চনে যাব মানে! আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার যেখানে কেটেছে, সেষান দিয়ে এখনও রক্ বেরচ্ছে। একজন ডাক্তার হর্যে...এই অবস্থায় তোমাম্ बেচে आমি চলে याব की করে?' কথাগুলো বলতে বলতে








 ひাপিত্মে বनजেন, ‘ঢোমার সাহসের প্রশংসা করছি স্ট্যালোন। তোমাকে শেশ্শ অনা «প্দিরা আজ ভরসা পেয়েছে। কিন্তু, জানই তো মোগোলের मणবम হোট নয়। জ্ৰেনের ভিতর বসে ওরা কী রকম রাজত্ব চালাচ্ছে, ঢা पूমি নিজ্জেও দেখছ। একটু সাবধানে থেকো।'

অতস্সানে তুলোর উপর লিউকোপ্নাস্ট লাগিয়ে দিয়ে ডাক্তার্বাবু উটে দাডড়িযে বনলেন, ‘কথাটা কেন বললাম, জানো? অ্যাম্মুলেক্সে করে মোগোলকে যখন আরজিকর গাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন অত यস্ত্রণা সজ্টেও মোবাইল ফোনে ও যেন কাকে বলছিন্, সুযোগ পেলেই চেসেটাকে খুন করে দিবি। ফিরে গিয়ে যেন আমি ওকে না দেথি। কথাটা

আমি রাহুল স্যারকে বলে দিয়েছি। তাই তোমকে উনি এই সেল-এ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

খুন হওয়ার কথা তুনে স্ট্যালোন মনে মনে হাসল। এখন আর ওর বেঁচে থাকার কোনও মানেই হয় না। সারা জীবন হয়তো ওকে জেলেই পচতে হবে। ইঞ্জেকশন দিয়ে ডাক্তারবাবু সেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর কম্বল বিছিত্যে স্ট্যালোন তয়ে পড়ল। রাহল স্যার বলেছিলেন, কোনও ঝামেলায় না জড়াতে। তবুও, পায়ে পা দিয়ে আজ ও মারপিটে জড়িয়েছে। মোগোল অবশ্য ওকে বাধ্য করেছিল। শুয়ে শুয়ে সেই সময়কার কথা ও ভাবতে লাগল।

আজ লাঞ্চ করার পর ওর খুব ইচ্ছে হয়েছিল, দই খাবে। সেই কারণেই ক্যান্টিনে গিয়েছিন ঠান্ডা দই কিনতে। গিয়ে দেখে, ক্যান্টিনের বাইরে দলবল নিয়ে বসে আছে মোগোল। একটা অল্পবয়সি ছেলেকে কান ধরে...ওঠবোস করাচ্ছে। রোজই ওরা জেলের ভিতর নার্নফ্পরনের র্যাগিং করে। ঋামেলায় নিজেকে জড়াবে না বলে স্ট্যুন্নিন সোজা ক্যান্টিনের ভিতরে पুকে গির্যেছিল। ওকে দেখে ক্য়ান্রির ম্যানেজার অচিন্ত্য বলল, ‘দেখছেন, কী অত্যাচার চালাচ্ছে পিগোল ?’

স্ট্যান্োন জিজ্ঞেস করেছিল, ‘কী হয়েম্ঘী
‘বিনোদ বন্নে একটা বাঙাল ছেক্গ্রে ২ুদিন হন এখানে এসেছে। মোগোনকে চিনবে কী করে? দু'কাপ ঠাল্ডা দই কিনতে এসেছিল ছেলেটা।

তথন ফ্রিজ খুলে দেখি, মাত্র একটা কাপ পড়ে আছে। সেটা ণুনে, র্যাগিং করার জন্য বাইরে থেকে মোগোল আমাকে অর্ডার দেয়, দইয়ের কাপটা ওকেই বিক্রি করতে হবে। বিনোদটাও তেমন গোঁয়ার টাইপের...বাঙাল তো...বোধহয় পাল্টা কিছু বলেছিল। সেই কারণে ওর কাছ থেকে কুপন কেড়ে নিয়ে...চড়-চাপড় মেরে দেখুন, ওকে এখন ওঠ-বোস করাচ্ছে।’
‘দইয়ের কাপটা এথন কোথায় ?’
'ফ্রিজেই রাখা আছে। রোজ এক ডজন করে থাকে। কপাল খারাপ, আজ মাত্র একটাই রয়েছে।’

সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে নিয়েছিল স্ট্যান্লান। বনেছিন, ‘ওটা আমাকে দাও। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি থাব। দেখি, কে আমাকে বাধা দেয়?’
‘দাদা, ফ্রিজ খুলে আপনিই ওটা নিয়ে নিন। আমাকে প্রবলেমে ফেলবেন না।’

বেশ কিছুদিন ধরেই মোগোলকে একটা শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ ฆুঁজছিল স্ট্যালোন। সকলে ব্রেকফাস্টের পর ও একবার রাহ্থল স্যারের অফিসে গিয়েছিল, কম্পিউটারে কিছু কাজ করার জন্য। अফিসে গিয়ে ও শোনে, ছুটির দিন বনে রাহুল স্যার নাটক দেখতে সন্ট লেকে গিয়েছেন। বেলা দেড়টার আগে উনি ফিরবেন না। ক্যান্টিনে অপ্রত্যাশিতভাবে ওর কাছে সুযোগটা এসে যায়। স্ট্যাল্োন তখনই ছকে নেয়, রাহুল স্যার ফিরে আসার আগে কাজটা সেরে ফেনতে হবে। ফ্রিজ থুুে দইয়ের কাপটা ও হাতে নেওয়ার সময়ই মোগোল ন্যা(ক3) মেরে ক্যান্টিনের ভিতরে पুকে আসে। তার পর ওদের মধোর শুন্মেঘুসি শরু হয়ে যায়। মারতে মারতে বুদ্ধি করে মোগোলকে ওণ্পিন্টিনের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল। এটা না করলে ক্যান্টিনের র্পেরিটায় ভাঙচুর হয়ে যেত। স্ট্যালোন গোটা পনেরো পাঞ্চ করেছ্ন্ধিতিতার মধ্যে একটা রাইট আপারকাট। যা হজম করতে পারেল্পিপ্পিগোল। লাট খেয়ে পড়ে গিত্যেছিল জমিতে।

হাতে ক্রেপ্ট ব্যাভ্ডেজটা ছিল না, গ্াাভসও। তাই আঙুলের গাট্গুলো টনটন করছে। তবুও, স্ট্যালোন ভেবে তৃপ্তি পাচ্ছিন, প্র্যাকটিস না-করা সত্ত্বেও, ওর বক্সিং স্কিল মরে যায়নি। সেল-এ ওুয়ে আঙুলের গাটগুলির উপর ও একবার হাত বেলাল। বহরমপুরে ট্রেনিং করার সময় কোনওদিন চোট পেলে মা গরম জলের সেঁক দিয়ে দিত। বলতত, ‘কেন মারপিটের খেনা খেলিস রণি? আর কোনও খেনা নেই ?’ ওুনে ও হাসত। মাকে শেষবার দেখ্খেছিন, বহমরপুর কোর্টে জজ সাহেব যেদিন রায় দেন, সেদিন। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ওর চোথে পড়েছিল, রায় শুনে মা কাঁদছে। মাকে সামলাচ্ছে প্রিয়াদি আর রুসাতি। বাধাঁ সেদিন কোর্টেই यায়নি। কাঠগড়া থেকে নামিয়ে ওকে যথন পুলিশ নিয়ে যাচ্ছিল, তখন

দোড়ে ভানের সামনে এসে রুসাতি বনেছিন, ‘তুমি চিত্তা কেরো না স্ট্যালোন। বাবা বলেছে, দরকার হলে হাইকোট匕...।' পুলিশ তথন ধালা মেরে সরিয়ে দিয়েছিন রুস্সাতিকে। কথাটা শেষ করতেও দেয়নি।
...কানের কাছে মंশা ভনভন করছে। বিরক্ত হয়ে স্ট্যালোন উঠে বসन। ওয়ার্ডে মশা মারার ওষুখ দেওয়া হয় রোজ। তাই রাতের ঘুমোনোর সময় বन্দিদের অসুবিধে হয় না। কিষ্ুু, এই নির্জন সেল জেনের একবারে অন্য এক প্রান্তে। এদিকটা পরিষ্ষার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বোধ্ছয় ততটা নজর দেওয়া হয় না। আগে কেনওদিন সেন-এ থাকেনি স্ট্যালোন। ফলে ওর ধারণা ছিন না, এথানে মশার উৎপাত হতে পারে। বাড়িতে মশারি ছাড়া কিছুতেই ও ঘুম্মেতে পারত না। কিজ্ত, জেনে ওর ইচ্ছেয় তে সব চলে না। জেলের ভিতর কাউকে মশারি দেওয়া হয় না। তাতে নাকি বন্দিদের উপর নজর রাখার সমস্যা হতে



 স্ট্যালোন চিক করে নিল, বিক্েেে ক্যান্টিন র্র্টি মশা তাড়ানোর একটা কয়েল কিনে আনবে।

তখনই" ওর আরেকবার মায়ের কথা মনে পড়ন। বহরমপুরের বাড়িতে রোজ রাতে মা কত য়্ন করে ওর বিছানায় মশারি টাঙি়েে দিত। ওษু তা-ই নয়, পাनट্কের তनায় কয়েনও জালিয়ে রাখত! মায়ের কथা डেবে আগে স্ট্যালোনের খুব কান্না পেত। এখন ঢোখ জ্জালা জ্ঞান করে। ওর রক্তে তখন আওুন ছোে। গাত মুষ্টিব্ধ হয়ে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে তথনও বলে, ‘‘ালা, আমার হাত থেকে ঢুই কিষ্ু নিস্তার পাবি ना।

## চার

বেলা প্রায় প্চচা বাজে। রাহুলের কোয়ার্টারে ডাইনিং টেবিলে বসে আড্ডা মারছিল ওরা চারজন। ালাকেতু, ফুम্মরা, রাহ্ল আর রজ্জনা।

জেনের ভিতর কী হয়, সে সব নিয়েই কথ্া হচ্ছিল। ঘন্টাথানেক আগে দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের কাছে এক রেস্টুরেন্ট থেকে আনা চাইনিজ খাবার খেয়েছে ওরা। ফুহ্পরা চাইনিজ ডিশ খুব পছন্দ করে। এইসব অঞ্চনেও যে এত ভাল চাইনিজ থাবার পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে ওর ধারণা ছিল না। কানকেতু লক্ষ্য করল, আদ্ডা ছেড়ে ফুপ্মরা উঠতেই চাইছে না। শেষে রাহুলই তাগাদা দিতে ওুর করল, ‘এই তোরা চল, জেলের ভিতরটা যদি দেখতে চাস, তাহলে এখনই যেতে হবে। বিকেল প্চটটার পর কিন্তু আর যাওয়া যাবে না।’

কালকেতু জিজ্ঞেস করল, ‘ভেতরটা পুরো দেখতে গেলে কতক্ষণ লাগবে রে?’
‘প্রায় ঘন্টা খানেক তো বটেই।'
'তা হনেে তো আজ পুরোটা দেখা যাবে না। তার চেয়ে বরং স্ট্যালোন ছেলেটার কাছে যাই চল। ওর সঙ্গে কথা বলে আসিপ্পরে না হয় আরেকদিন সকাল সকাল এখানে আসা যাবে।’
‘দাঁড়া, আমাদের যেতে হবে না। ফোন কর্কেক্কিয়বাবুকে বলে দিচ্ছি। স্ট্যানোনকে বরং আমার অফিসে নিয়ে ক্রিসেতে বনি। ওখানে বসেই তুই কথা বলে নে।'
‘সেল থেকে বের করে আনা যার্তুか'
‘কেন নয়? ওরাই তো আমাদের অফিসের কাজগুলো করে দেয়। আমার অফিস্মে এমন অনেকে কাজ করে, যারা কনভিক্ট।’

ফুল্মরা চমকে উঠে বলন, 'তাই নাকি?'
‘হ্যা। সুশীল বলে একটা ছেলে আছে, তার সাত বছরের জেল रয়েছে। কী অপরাধের জন্য ওুনবে? নিজের কাকাকে খুন করার জন্য।’

রঞ্জনা বनল, ‘ছেলেটাকে দেথে কিন্ত্র মনে হয় না ひুনী। অত্যন্ত সভ্য, ভদ্র ছেলে। ছেলেটা এমন সুন্দর নাচে, দেখলে তোমার ঊঠতে ইচ্ছে করবে না। এখানে নাচের একটা ট্রুপও তৈরি করেছে অন্য কনভিক্টদের নিয়ে। রায়বেশে নাচের চপ্পিশ-পঁয়ততাপ্মিশ মিনিটের প্রো্্রাম। বাইরে গিয়েও ওরা শো করে এসেছে।’

রাহ্ন বলল, ‘কাগজে একটা সময় খুব লেখালেখি হয়েছিল

সুশীনকে নিয়ে। উত্তর কনকাতার বনেদি বাড়ির ছেনে। সম্পত্ত্রি ভাগাভাগি নিয়ে জাতিদ্দের সঙ্গে বগড়া। তিনতলার বারান্দায় দুততরফে হাতাহি হচ্ছিল। পুরুনো আমলের বাড়ি। কাঠের রেনিং তেঙে সুশীলের এক ব্যা্ক কাকা তিনতনার বারান্দা থেকে একেবারে নীচে পড়ে যায়। আ্যাকুয়ালি সুশীলের বাবাই ধাক্কাত দিয়েছিন্। কিল্ু, বাবাকে বাঁচানোর জন্য সুশীল নিজের ঘাড়ে দোষটা নিয়ে নেয়। অনিচ্शাকৃত খুন, তই ওর লাইফ সেনটেন্প হয়নি।’

রঞ্জনা বनল, ‘এ রকম অনেক ইন্টারেস্চিং ক্যারেক্টার আছে. এখানে।
‘আর একটা ছেলে আছে। जার নাম আসিফ। বারুইপুরের ছেলে। দারুণ হাডডসাম। টিতি সিরিয়ালে আজকাল যে সব ছেলে অভিনয় করে, তাদের থেকেও ভাল দেখতে। ওকে দেতে তোর মনেই হবে না, ও ডাকাত। জগদ্দনে বাযক্ক ডাকাতি করতে গিব্যেছিন। গোলাঔল্লির্gে ব্যাক্ক ম্যানেজার খুন হয়। অনেক পরে আসিফকে পুলিশ भূর্রে ডোমকল থেকে।

ফুন্নরা চুপ করে ওদের কথা ওনছিল। রজ্জনদ্টে ও জিষ্હেস করল, ‘এদের এত কাছাকাছি কোয়ার্তরে থাকো, ক্রৌী ভয় করে না?’
 আমাদের ঘরোয়া কাজগুলো ওরাই এসে করে দিত। কিষ্ঠ সুপ্রিমকোঁ্ট অর্ডার দিত্রেছে, জেলের কোন অফিসার কোন বন্দিকে বাক্তিগত কাজে খাটাতে পারবে না। जার পর থেকে ওসব বন্ধ হয়ে গিয়োে।’
‘তোমাদের সঙ্গে কনভিষ্টরা মন খুলে কথা বলে?’
রাহহন বলन, ‘কেন বলবে না? এই যে আসিফ বলে ছেলেটার কথা বনলাম, সে মোট তেরোটা ডাকাতি করেছিন। কীভাবে করেছিল, ওনলে কালকেতু ডুই একটা আশ্ত উপন্যাস লিতে ফেনতে পারবি। আসিফ একটা দল তৈরি করেছিন। কীডাবে সभীদের বেছেছিন, তদের ট্রেনিং দিয়েছিন, আমাকে সব বলেছে। সতিই, একেবারে গন্ছের মতো। পুরোদলটাই এখন জেলে। হিসেব করে দেথেছি, ওরা প্রায় কোটি টাকার মরো লুট করেছে ব্যাক্ক থেকে। সব টাকা বে পুলিশ রিকভার করতে

পেরেছে, ত নয়। সেই টাকা ওরা নানা জায়গায় নুক্রিয়ে রেথেছে। আসিফ जে প্রায় বনে, ছাড়া পেলে স্যার পাফ়ের উপর পা তুলে...বসে বসে খাব।’

আসিফ বলে ছেনেটাকে নিয়ে রাহন আরও कী বনতে যাচ্ছিল, সেই সময় বিনয় সরকার এসে ওকে বনলেন, 'স্যার, স্টালোনের आস্পর্দ্গা থুব বেড়ে গিয়েছে। আমার সঙ্গে আসতে চাইল না।’

রাহন বনन, ‘আমার নাম করেছিলেন?’
‘করেছিনাম স্যার। কেোও উত্তরই দিল না। আপনি ওকে ভানবাসেন বলে বেশি লাই পেয়ে গিয়েছে৷'

ওনে রাহল কড়া চোে তাকান। তারপর বলল, ‘ঠিক আছে, आপनि যাन।

চলে যেতে বলা সভ্ভ̧ও বিনয়বাবু কিন্তু দাঁড়িয়ে রইইলেন। সেটা নক্ষ্য করে রাহ্ল বলল, ‘কিছু বলবেন?’
‘স্যার, টিভির লোকেরা কোেেকে যেন থবর পেপ্রে প্বেট্টাখানেক আগে আরজিকর হসপিটালে গিয়েছিল। টিভিতে র্মে গিলের থবরা


 সঙ্গে একবার কথা বলুন।'

ওনে রাহুন আরও কড়া গলায় বলন, সে নিয়ে আপনাকে ঢাবতে হবে না বিনয়বাবু। आপনি যান। টিভির লোকেরা দরকার হলে আমাকে ফ্মেন করবে।’

বিনয় সরকার চলে যাওয়ার পর রাহুল বলল, ‘কেতু, তোের এই বুম সাংবাদিকরা কী ধাতু দিয়ে তৈরি বল তো? কিছু একটা হনেই বুম निয়ে হাজির হবে। সামান্য একটা হাতাহাতির ঘটনা, কেমন ফাঁপিয়ে তুনঢে, ওনनি? এরা তিনকে তাল করে...তবে ছাড়বে। আমার কাছে আইজি-র ফোন এল বনে।'

কানকেহু, বলন, ‘তোর এই বিনয় সরকার লোক্টা কিক্তু সুবিব্খের नয়।
‘ঠিক ধরেছিস। এই লোকটা আমাদের জেলের চিফ হেড ওয়ার্ডার। সেইসজ্গে সরকারী কারারক্ষী সমিতির প্রেসিডেন্ট। নিজেকে খুব পাওয়ারফুল ভাবেন। সঙ্গে নোকজন আছে বলে আগের জেলারকে থুব চমকতেন। কিন্তু আমার সঙ্গে থুব সুবিধে করতে পারছেন না। আমি ডেফিনিট, টিভির লোকজনকে ফোন করে বিনয় সরকারই খবরটা দিয়েছেন। আমাকে যাতে বেইজ্জত করা যায়।'
‘বিনয় সরকারের কি স্ট্যান্োনের উপর রাগ আছে?’
‘আরে, তোর তো দেখছি তিনটে চোখ। এই অল্প সময়ের মষ্যে তুই বুঝলি কী করে কেতু ? ঠিক, একদম ঠিক। বিনয় একেবারেই পছন্দ করেন না স্ট্যালোনকে। আমার উপরও ওঁর ভীষণ রাগ। বাইরের লোকদের তো এসব বলা যায় না। তধু তোকেই বনছি। যদি জেল নিয়ে কোনওদিন কাগজে নিখিস, তা হলে তোর কাজে লাগবে। কারেকশনাল সার্ডিসে এথন একটা অদ্ভুত সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে। পব্বীক দিয়ে ডাইরেক্ট এথন জেলার বা ডেপুটি জেলার হওয়া যায়৯য়িলি, আমার মতো বত্রিশ বছর বয়সি একটা লোক বিনয়বাবুদের মকహকি প্রবীণ কর্মীদের মাথার উপর এসে বসছে। তাতে ওঁদের রাগ ঞ্প্যুর্যুই কথা।
'কিক্তু, স্ট্যালোনের উপর नোকটার রাগ্ধে ?'
 আমার অপিসে যে ছেলেটা কম্পিউটারের কাজ টাজ করে দ্চিত, সে ছাড়া পেয়ে গেল। তার পর নিজেই ডেটা এन্ট্রে, চিঠিপত্তর টাইপ করা...মানে এক্সেনের কাজগুলো করে নিচ্ছিলাম। একদিন কম্পিউটার জ্যাং করে গিয়েছিন, কিছুতেই ওপেন করা যাচ্ছে না। বিনয়বাবুকে বললাম, দুর্গানগর থেকে নোক ডেকে আনতে। সেইসময় আমার ঘরে ডাস্টিংয়ের কাজ করছিল স্ট্যালোন। ও হঠাৎ বলল, স্যার আমি একবার চেষ্টা করে দেখব ? শননে বিনয়বাবু ওকে ধমক দিয়ে বললেন, তোর কাজ তুই কর। কम্পিউটারের তুই কী জানিস ?
‘তারপর কী হল? স্ট্যান্লোন তোর কম্পিউটার সারাই করে দিল ?’
‘ঠিক তাই। আমি সেদিন সত্যিই থুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যে ছেলেটা মাইক্রেসসফট্ এক্সেলের কাজ এত ভান হাম্ডেল করতে পারে,

তাকে দিয়ে বিনয় সরকার ডাস্টিংয়ের কাজ করায় কেন? আসনে কনভিক্টদের ডিউটি ভাগ করে দেওয়ার কথা জেলারের। কিন্তু, তখন আমি নতুন। তাই কিছুদিনের জন্য দায়িত্বটা ছেড়ে দিয়েছিলাম বিনয় সরকারকে। লোকটা ক্যতার অপব্যবহার করত। সেদিন স্ট্যালোনকে বললাম, কাল থেকে তোমাকে অন্য কিছু করতে হবে না। তুমি আমার কম্পিউটরের কাজগুলো করে দেবে। ব্যাপারটা যে বিনয় সরকার থুব ভালভাবে নেননি, সেটা বুঝতে পারলাম, মাসখানেক পর। জেলে স্কিলড লেবাররা কাজ করে পায় দিনে প"য়ত্রিশ টাকা করে। কিক্তু, মাসের শেষে আমি জানতে পারলাম, স্ট্যালোনের নামে দিন পিছু পঁচিশ টাকা করে জমা হয়়ছে। তার মানে, বিনয় সরকার ওকে আনস্কিলড লেবারের মজুরি দিয়েছেন। হিসেবটা তখনকার মতো আমি ঠিক করে দিলাম। মুখে কিছু বলেনি বটে, কিত্তু তারপর থেকে বিনয় সরকার ওর পিছনে লেগে গিয়েছে। ইউনিয়নে ওঁর ঘনিষ্ঠরাও স্ট্যালোনকে দেখতে ব্টেট না। নানাভাবে ওকে হেনস্থ করার চেষ্টা করে।’
'তোর অফিসে কাজ করার সময় স্ট্যালোনের স্লু ' তোর কোনও কথা হত না? মানে...স্ট্যালোন নিজের সম্পর্কে ক্পে বলত না ?
‘টুকটাক কথা হত। মা সম্পর্কে ওকে ন্বী দুর্বল বनে মনে হত। কিত্তু, ছেলেটার কপাল এত খারাপ, সi尺g তিনেক আগে বহমরপুরের ভাগীরথীতে নৌকোডুবি হয়েছিন। তাতে ওর বাবা আর মা দু'জনেইই নিদ্রেঁজ হয়ে যান। ওদের লাশও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেই থবরটা শোনার পর স্ট্যালোন খুব তেঙে পড়েছিল। এখন নিজ্রের বলতে ওর কেউ আছে কিনা আমি জানি না। এমনও হতে পারে, আঘীয়-স্বজনরা ওর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে চান না। তবে, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, ইন্টারভিউতে একটা মেয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে বহরমপুর থেকে। গাড়ি করে আসে, আবার চলে যায়।'
'মেয়েটা কে, কখনও জিজ্ঞেস করিসনি?’
'মনে হয়, গার্ল ফ্রেড্ড হবে। স্ট্যালোনের সমবয়সি। মেয়েটার সঙ্গে একজন বয়স্ক লোকও আসেন। তিনি অবশ্য ভিতরে তোকেন না। ফ্টকের বাইরে গাড়িতেই বসে থাকেন।'
‘মেয়েটা শেষ কবে এসেছিন, তোর মনে আছে?’
'মাসে দু’বার ইন্টারভিউ অর্থাৎ কিনা রিলেটিত্েের সঙ্গে দেখা করার সুযেেগ পায় কনভিষ্টরা। এই মেয়েটা লেষ কবে এসেছিন, সেটা রেকর্ড দেরে বলতে হবে। নামটা আমার মনে আছে...রুসাতি. একমু অড্রুত টাইপের নাম। তাই মনে আছে।
‘যারা দেখা করতে আসে, তদের সম্পর্কে কেনও রেকর্ড তোদের কাছে थাকে রাহ্ন?'
‘নিশ্যয় আছে। যার-তার সঙ্গে কনভিক্টদের দেখা করতে দেওয়া হয় না। কনভিষ্ট यদি দেथা করতে না চায়, তা হলে ইন্টারভিউ বাতিল করে দেওয়া হয়। এই তো, মাস চারেক আগে, স্ট্যালোনের সঙ্গে অন্য এক মহিলা দেখা করতে চেশ্যেছ্ছিনি। কিস্তু নামটা তান স্ট্যালোন দেখাই করেনি।’

‘কেন, তুই কীজনা চাইছিস?’

 লালবাজার আর ভবানীভবনে পুলিশ হৃ্থিপ্পিারদের অনেকেই ওর
 স্ট্যানোন সম্পর্কে যা কিছু তথ্য আপনি জননন, ওকে দিন। স্ট্যালোন সতিইই খুন করেছিল কি না, কালকেতু ঠিক বের করে ফেনবে।’

রাহ্ন অবাক হয়ে বনল, ‘তোর আর কী তু আছে বল তো ভাই! আজ তোর সজ্গে দেখা না হলে তো...তোর সম্পর্কে অনেক কিছুই অজানা থেকে ব্তে। কিক্তু, স্সতিটা ঢুই বের করবি কী করে কেতু ? প্রায় বছর দেড়েক আগেকার কেস। সব বে ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে।'

কালকেত্ বলল, ‘ক্রাইম নেভার পেইস। যে অপরাধী, সে কোনও না কোনও প্রমাণ ফেরে রেথে যায়ই। সত্যিটা কথনও চাপা দেওয়া যায় না রাহ্ন। দু’ఫছর আগে এই স্ট্যালোন সম্পর্কে আমি नিত্খেছিাম, ছেনেটাকে यদি ঠিকমতো ট্রেনিং দেওয়া যায়, তা হলে ও অनिम्পिক মেডেলও এনে দিতে পারে। আর ইল্ভিয়ানরা যে পারে, তার প্রমাণ মেরি

কম দিয়েছে লন্ডন অলিম্পিকে। র্রাজিলে অলিম্পিকের এখনও তিন বছর দেরি আছে। এনাফ টাইম। স্ট্যলোনকে আমি রিও দে জেনেইরোতে পাঠাবই। তুই দেথে নিস। আমি তোকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে यাচ্ছি।＇

## भाँ

মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেল স্ট্যানোনের। চোখ থুনেই ও দেথল， সেল－এর ভিতর একজন বয়স্ক মানুষ ঢুকে এসেছেন। ছয় ফুটের মতো লম্বা। পরনে সাদা ধুতি আর ফতুয়া। পাকা চুল মিলিটারি কায়দায় ছোট ছোট করে ছঁঁট। । গোফফটাও সাদা কিক্তু দু’পাশে যত্ন করে পাকানো। আর থুতনিতে ফ্রেঞ্চ কাট দাঁড়ি। খুব শান্ত ও সৌম্য চেহারা। এত রাতে অচেনা একটা মানুম．．．ওর অজান্তে একেবারে সেন－এর ভিতর এলেন কী করে，সেটট স্ট্যালোন বুঝতে পারল না। সেন্ট্রাল জেনের্ল＠ই সব সেল－এ বিজোড় সংখ্যায় বন্দিদের রাখা হয়। হয় এরকজুন্，নয় তো তিনজন। একবার স্ট্যানোনের মনে হল，হয়তো ওর্ধ্মিয়ে পড়ার পর বয়স্ক মানুষটাকে সেল－এ ঢোকানো হয়েছে। কি⿵冂卄
 इए़ ना।

বয়স্ক মানুষটাকে দেথে ভয় পাওয়ার কোনও কারণই নেই। কেননা， ওর দিকে তাকিয়ে মানুষটা মিটিমিটি হাসছেন। মনে হয়，ওঁকে দেথে যে স্ট্যালোন মারাশ্মক অবাক হয়েছে，সেটা উনি বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন। দুপুরে ডাক্তারবাবু বলে গিয়েছিলেন，জেলের ভিতরই ওকে খুন করার চেষ্টা করতে পারে মোগোল। ওর মতো অ্যান্টিসোশাল সব কিছুই করতে পারে। সেল－এর ভিতর নিজের কোনও লোককে ও ঢুকিয়েও দিতে পারে। সেই লোকের হাতে আর্মসও থাকতে পারে। কিস্তু，অনাহতত এই মানুষটাকক ওদের লোক বলে মনে হচ্ছে না। একবার বয়সটা আন্দাজের চেষ্টা করল স্ট্যালোন। কত হতে পারে，আশি নাকি নব্বই？ পরক্ণণেই ও হাল ছেড়ে দিন। শরীরের পেশিগুলো টানটান। চোখের নীচে বা গলার চামড়ায় এখনও ভাঁজ পড়েনি। বয়সটা সত্তরের সামান্য

বেশিও হতে পারে। সবথেকে অম্ভুত ব্যাপার, মানুষটার শরীর থেকে একটা সাদা জ্যোতি ফুটে বেরোচ্ছে।

বয়স্ক মানুষটা চুপ করে আছেন দেছে স্ট্যালোন জিজ্ঞেস করল, ‘আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না। আগে কখনও দেখ্খেছি কি?’

বয়স্ক মানুষটা বললেন, ‘আমায় তুমি চিনবে কী করে ইয়ংম্যান। আমি য্যাখন এই জেলে আসি ত্যাথন তোমার জন্মও হয়নি। আমি তোমার ঠিক পাশের সেল-এ বহু বচর ধরে আচি। কেউ আমার খোঁজও নেয় না কো। আমায় নিয়ে জেনের কারও মাথাব্যাথা নেই।’

নিশ্চয়ই অনেকগুলো খুনের অভিযোগ আছে। এবং বিপজ্জনক বन্দি। তাই সেন-এর বাইরে ওঁকে বেরোতে দেওয়া হয় না। হঠাৎই সেল-এর দরজার দিকে চোখ গেল স্ট্যান্যোনের। দরজায় তানা ঝুলছে। আশ্চর্য, মানুষটা বললেন, পাশের সেল-এ থাকেন। কিক্তু, তালা না খুলে এই সেল-এ ঢুকলেন কী করে? প্রশ্নটা করার আগেই বয়র্ষ্রীীুনুষটা বললেন, ‘নেশ্চয়ই তুমি ভাবচ, তোমার এই সেল-এ অাম্মি ঢুকলুম কী করে? তাই না? আমার কাচে এ সব অ্যাখন জনাৃ্তি। জেলের যে কোন প্রান্তে আমি য্যাখন ত্যাখন যেতে পারি৷্টেীীথায় কী হচ্চে, সব জানতে পারি। এটা ম্যাজিক বনেও তুমি ধ্রেক্থনতে পার। এই যেমন আজ, ক্যান্টিনের সামনে তোমার সজ্গে ল্লোনের লড়াই দেকলুম। আর সেই কারণেই তোমার সনে কথা কইতে এলুম।'

পাশের সেল থেকে ক্যান্টিনের সামনে লড়াই উনি দেখলেন কী করে, সেটা খুব রহস্যজনক বন্ে মনে হল স্ট্যালোনের। বয়স্ক মানুষটা কি টেলিপ্যাথি জানেন? প্রশ্নটা ওর মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে উনি বললেন, ‘ইট ওয়াজ আ ফ্যান্টাস্টিক আপারকাট। ইউ আর আ নকআউট পাঞ্ণার মাই বয়। ভাল পিউগিলিস্ট হওয়ার সজাবনা আচে তোমর মধ্যে। বাই দ্য বাই তুমি কি বক্সিং শিকতে ?’

পিঊগিলিস্ট কথাটার মানে স্ট্যালোন ঠিক বুঝতে পারল না। তবে কার মুখে যেন একবার তুেছিল বলে ওর মনে হল। নাকি কোথাও পড়েছে ? এক পলক তাকিয়ে থেকে ও ঘাড় নাড়ল, হঁঁ। অর্থাৎ কি না, বক্সিং শিখত। দেখে ফের বয়স্ক মানুষটা বললেন, ‘পিউগিলিস্ট কথাটার মানে

বুঝতে পারলে না কো, তাই না? পিউগিলিস্ট হল বক্সার...ফাইটার।
আমদের সময়ে এই শব্দটা খুব ইউজ করত ইংরেজরা। আসলে এটা গ্রিক শব্দ। প্রাচীন গ্রিসে য্যাখন অলিম্পিক গেমস হত, ত্যাথন পিউগিলিস্টদের নিয়ে একটা ইভেন্ট হত। অ্যাকচুয়ালি সেটা ছেন ফিস্ট ফাইটিং। অ্যাখন সেটাকেই বলা হয়, বক্সিং’'

স্ট্যালোন জিজ্ঞেস করল, ‘আপনার পরিচয়টা কী স্যার ?’
‘আমার নাম শ্যামাচরণ লাহা। ইংরেজরা কইত, শ্যামাচরণ ন’। একটা সময় বাঙালি বক্সার হিসেবে আমার খুব নাম ছেল।’

এতண্ফণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন উনি। এবার কম্বলটা টেনে নিয়ে...তার উপর পপ্মাসনে বসে শ্যামাচরণ ল’ বললেন, ‘আমি দেশ স্বাধীন হওয়ার...আগের আমলের কথা কইচি। ত্যাখন আমদের লড়তে হত গোরা বঙ্গারদের এগেনস্টে। তারা সব মিলিটারির নোক। তাদের অনেককেই আমি হারিয়েছি। তোমার মতো আমিও ছিলাম ক্রিআউট পাধ্ণার। রিঙে কোন গোরা বঙ্যারকে দেখলেই ন্লাপি আমার শরীরে...রাক্ত मাপাদাপি করত। আমাদের দেশটা ত্যা্রি ওদের...মানে ই शর্রেজদের অধीনে एেন। সেই সময় যে ওরা অত্যেচার করত,
 বাউটের সময়। এক একজন গোরাকে নকুরিটট করতাম, আর ভাবতাম, দুর্য্যবহারের রিভেঞ্জ নেওয়া হল।'
‘আপনি কার কাছ থেকে বক্সিং শিখেছিনেন স্যার ?’
‘সেও এক ইন্টারেস্টিং ঘটনা। ডোমাদের জনা দরকার। তাখথন আমার বয়স মাত্তর একুশ। ইংলিশম্যান কাগজে একদিন দেখলুম বিষ্ঞাপন বেরিয়েচে, বাবু মিটার বলে এক বাঙালি চ্যালেঞ্জ জানিয়েচেন; বক্সিংয়ে তাঁকে যিনি হারাতে পারবেন, তকে তিনি একটা গোল্ড মেডেল আর নগদ দশ ট্যাকা পুরস্কার দেবেন। বাবু মিটার নাকি বক্সিং শিকেচেন ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন বক্সার জন স্মিথের কাচ থেকে। ওঁর আগে কোনও বাঙালি নাকি বক্সিং করেনি। আরও শুনলুম, উনি নাকি বক্সিং খেলাটা দেকাবেন সার্কাস কোম্পানিতে। ওঁর গায়ে এমন শক্কি, নাকি গোরা বক্সাররাও ওঁর সনে লড়তে ভয় পায়। এ সব শুনে, সিমলা পাড়া থেকে

আমরা দুই বন্ধু মিলে তো বাবু মিটিরকে দেকতে গেলুম। তাকে দেকে আমাদের চকযু চড়কগাচ ! বাপ রে, সে কী চোরা! ছয় ফিট চার ইঞ্চি লম্বা। গোরাদের মতো গা়্যের রং। চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করে যারা ওঁর সৰে লড়তে যাচ্ছে, এক ঘুসিতে তাদের উনি ওইশ্যে দিচ্চেন। একদিন দেকেই আমাদের মনে হন, এর কাচে নাড়া াাঁধা যায়। ব্যস, সেদিনই তাঁকে ুুু বলে মেনে নিলুম। ওই বাবু মিটারের কাচেই বব্গিংে্যে আমাের হাতখড়ি।

পুরুনা দিনের কথা শুতে স্ট্যালোনের থুব ভাল লাগছে। ও জিষ্েেস করন, ‘সেই চালের্জের কী হল? পরে কি কেউ হারাতে পেরেছিলেন বাবু মিটারকে?'
‘না। কেউ হারাতে পারেনি কো। তিন বচর ধরে আনবিটন। শেষে উनि खার্দার অ্যানাউস করলেন, ওঁর মুকে যিনি তিনটে ঘুসি মারতে পারবেন, সোনার মেডেলটা তাকেই দেবেন। কেউ তা পার্ল্ল্ল্গাবে। শেষে মেডেনটা উনি ব্যাক্কের ভন্টে রেকে দিলেন৯মুন্নিলিন, यদি কেনওদিন কোনও বাঙালি বপ্যার ওলিম্পিকে মেডেন্থপীয়, ত'লে ব্যে ওই মেডেনটা তাকে দেওয়া হয়। কিন্তু, কপান্দ্রুলি, এত বচর কেটে গেল, এথনও মেডেনটা ভন্টেই পড়ে আজূ প্mার কে৬ পাবে কি না,
 মাথাব্যথা আচে? অসিত ব্যানার্জি বলে একটা ছেলে মাঝো ચুব চেষ্টা করেছেল, বক্Aং নির্যে কিছু করার। ज, তাকে সবাই মিলে দমিয়ে দিঢে। বহদিন পর তোমার ফাইট দেকে আমার কিত্ট মনে হন, পারcে पूমিंই পপেে পার, ওই মেডেলणা। চেষ্টা করবে নাকি?' শেষ কথাঢা এমনভাবে বললেন শ্যামাচরণবাবু বে, ওনে চমকে উঠল স্ট্যালোন। को বনছেন উনি!! ওর বख্শিং জীবন তো শেষই হয়ে গিয়েছে। ওর পক্কে জেন থেকে বেরেনে আর সষ্ᅥবই না। জেলে থেকে ও চেষ্টেই বা করবে কী করে? জেলের ভিতর প্রায়ই ফাইটি? হয়। কিট্ট, সেটা ঢো আর বষ্সিং নয়! গুভাগিরি। গা জেয়ারি ব্যাপার। সেখানে টেকনিকের কেনও বালাই নেই। অनिम्পিক থেকে মেডেল আনা চাড্রিখানি কথা নাকি? বাংলা থেকে এখন আর কেউ ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নই হতে পারে

না। ইন্টারন্যাশনাল ভেডেল আনা তো..অনেক দৃরের কথা। শেষবার এনেছিল কামারদা...আনি কামার। কমনওয়েলথ গেমস থেকে মেডেন। তাই বলে অলিম্পিক মেডেল, অসম্ভব!
‘মোটেই অসম্ভব নয় স্ট্যালোন। মণিপুরের মেয়ে মেরি কম যদি ওলিম্পিক থেকে মেডেল আনতে পারে, তা'লে তুমিও পারবে না কেন? অসম্তব বলে পৃতিবীতে কিচু নেই ভাই। বাঙালির খেলাধুল্োর ইতিহাসটা তোমদের জানা নেইকো বলে, তোমরা আগে থেকেই হাত তুলে দাও। ধরেই নাও, পারবে নাকো। তুমি কি জানো, এই কলকেতা শহরেরই একজন বাঙালি একবার বিশ্ধচ্যাম্পিয়ন হয়েচিলেন? নাম শুনেচ তাঁর ? গোবর গুহ। উনি আমাদের গোয়াবাগানেরই ছেনে।'
‘না, স্যার নামটা কখনও তুনিনি।
'গোষ্ঠ পালের নাম শুনেচ ?’
 চাইনিজ ওয়াল বলতেন। রেডিও স্টেশনের পাশে ওঁর্মুক্টা মূর্তিও রয়েছে। একবার ইনভ্ডোর স্টেডিয়ামে যাওয়ার সময় बেখখখি।’
'গুড। কুস্তিগির গোবর গুহ ছেলেন গোষ্ঠ প্ট্টেলিরই কনটেম্পারারি। আমেরিকার সানফ্রান্সিসকোতে একবার র্লিকি কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েচেন। সেখানে বিশ্বের তা’বড় বের্ট্রিনারদের হারিয়ে গোবরবাবু চ্যাম্পিয়ন হন। ভাব দিকিনি, কলকেতা থেকে আমেরিকায় গে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া, কতটা ক্রেডিটেবন। আমরা ঢো ওঁদের দেকেই ইকপায়ার্ড হতুম। মানুষ চেষ্টা করলে কী না হতে পারে?’
‘কিন্তু স্যার জেলের ভিতর বসে অলিম্পিক মেডেন জেতার চেষ্টা আমি করবই বা কী করে?'
'সুযোগ এসে যাবে। সেজন্য তোমায় ভাবতে হবে নাকো। তোমাকে একটা জিনিস দেওয়ার জন্যে আজ আমি এলুম। দু'টো অত্যাশ্চর্য গ্যান্ড র্যাপস অর্থাৎ ব্যান্ডেজ তোমায় দিয়ে যাচ্চি। এ ম*্ণ্রপুতঃ ব্যাঙেজ। এটা হাতে বেঁধে আমি যে বাউটে নেমেছি, কোনওটাতেই হারিনিকো। বহু বচর যত্ন করে রেকে দিইচি। ভেবেচিলুম, এমন কাউকে পেব, বে বাংলার মান রাকবে।’

কথাওুলো বলে শ্যামাচরণবাবু দুটো লাল রঙের ব্যান্ডেজ এগিয়ে দিলেন। হাতে নিয়ে স্ট্যালোন দেখল, স্ট্যান্ডার্ড ক্রেপ্ট ব্যান্ডেজ নয়। আসলে শাড়ির চওড়া পাড়। ও বলল, ‘কোথ্থেকে পেয়েছিলেন এই শাড়ির পাড় ?'
‘বীরতূমের কঙ্কালীতলার মন্দিরে। নাম তুনেচ সেই মন্দিরের? সারা দেশ জুড়ে সতীর যে একান্নটা পীঠস্থান রয়েচে, তার একটি হল গে ওই কহ্কালীতলায়। সতীর কোমরের অংশটা ওইঢেনে পড়েছেল। মায়ের পরনের শাড়ির পাড় কেটে আমার হাতে দিয়েচিট্নন কক্কালীতলার এক সাধু। হাতে বেঁধে নিলেই শরীরে মারাশ্মক জোর এসে যেত।’
‘কিল্তু স্যার এই ব্যান্ডেজ হাতে বেঁধে তো এখন নামা যাবে না। রেফারি অ্যালাউ করবেন না।’
‘তা'লে তুমি কোমরে জড়িয়ে নেমো। তোমার কোমরে কী আছে, রেফারি তো আর তা দেখতে যাবেন না। আমি বনচি, এটা র্ক্যি রেকে দাও। ইম্পরট্যান্ট বাউটের সময় কোমরে বেঁধে নেবে, बক্রুনি? এ বার দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে এট্রু শোও তো বাছা। জ্ৰক্রি চলে যাওয়ার সময় হয়ে গ্যাচে।’

স্ট্যালোন জিজ্ঞেস করল, ‘আবার কবৌ্গিনার সঙ্গে দেখা হবে?’
‘তুমি ডাকলেই আসা যাবে। জীব্পীী্য্যাখনই তুমি মুষড়ে পড়বে, আমায় মনেন মনে স্মরণ করো স্ট্যাল্লোন। আমি চনে আসব। আর কতা নয়, তোমার সেল-এ ওয়ার্ডার আমায় দেকনেই চেপ্দামেম্Aি খুরু করবে। আমি একন চলি। আর শোনো, আমার কতা খবর্দার কারও কাছে বলতে যেও নাকো।’

একটু পরে স্ট্যালোন পাশ ফিরে চোখ থুনতেই দেখল সেল-এ কেউ নেই। সঙ্গে সঙ্গে ও উঠে বসল। ও বুঝতে পারল না, এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল, নাকি সত্তিই শ্যামাচরণ লাহা বনে কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এদিক ওদিক তাকাতেই ওর নজরে পড়ল্ল কম্বলের উপর দুটো শাড়ির পাড় পড়ে়ে রয়েছে। পাড় দুটো সयত্নে ও প্লাস্টিকের ঝোলার ভিতর ঢুকিয়ে রাখল।

অফিসে ঢুকতেই কালকেতু ফোন পেল অরিন্দমদার, ‘কাগজে তোমার লেখাটা সকালে পড়েছি ভাই। খুব ভাল নাগল। সকালে নাইজেল বলে ছেলেটা আমায় ফোন করেছিল। ও তোমাকে পার্সোনালি থ্যাক্কস জানাতে চায়। তোমার ফোন নাম্বারটা কি ওকে দেব ?’

গতকাল বাল্মিকী প্রতিভা নাটকের রিভিউটা লিখে দিয়ে গিয়েছিল কালকেতু। সেটা আজকের কাগজে বড় করে বেরিয়েছে। মূল চরিত্রে যে ছেনেটা অভিনয় করেছিন, সেই নাইজেন খুনের জন্য সাজাপ্রাপ্ত বন্দি। তাঁর সম্পর্কে আলাদা একটা প্যারাগ্রাফ লিখ্খেছিন কালকেতু। সেজনjই বোধহয় ছেলেটা ধন্যবাদ জানাতে চায়। ও বলল, ‘আমার ফোন নাম্বারটা নাইজেলকে দিয়ে দিন। ভানই হল, ফোনটা করলেন। একটু পরে আমিই আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। দু’মিনিট কথা বলা যাবে এ্থন?'
‘এত হেজিটেট করছ কেন কালকেতু? বলো, কী কীতে চাও। আমার হাতে অনেক সময় আছে।’
‘দিন দুয়েক ষরে দমদম সেন্ট্রাল জেলে মার্প্রু নিয়ে একটা থবর টিভি চ্যানেলগুল্লো করে যাচ্ছে। আপনার কিফ্যী চোখে পড়েছে ?’
 ওর মুখে যা শুনলাম, তাতে ওই ঘবর্টটায় গুরুত্ব দেওয়ার কোনও প্রয়োজন মনে করিনি। সেই কারণে কন্ট্রাডিক্টও করিনি। কিন্তু, তুমি জিজ্ঞেস করছ কেন কালকেতু ?’
‘দমদম সেন্ট্রাল জেনে বিনয় সরকার বলে একজন হেড ওয়ার্ডার আছেন। যত নচ্টের গোড়া ওই লোকটাই। আমি কিন্তু আমাদের এক রিপোর্টারকে ওর পিছনে লাগিয়ে দিয়েছি। থুব সম্ভব কাল বা পরশ ওর বিরুদ্ধে একটা রিপৌর্ট আমাদের কাগজে বেরোবে।'
‘তোমরা কী লিখবে, সে সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই কালকেতু। আমিও অনেক কিছু ণুনেছি বিনয় সরকার সম্পর্কে। অনেক দুর্নীতির অভিযোগ আছে লোকটার সম্পর্কে। ওকে মালদছ জেলে ট্রাক্সফার করার ডিসিশন নিয়েছি। কিস্তু, একটু ইতস্তত করছিলাম। কেননা,

চিঠিটা গতে ধরানেই নোকটা পার্টির নেতাদের কাছে গিয়ে হত্যে দিত। যাক গে, তোমার লেখাটা বেরলে আমার থুব সুবিধে হুয়ে যাবে। বিনয় সরকার এমনিতেই প্রায় সাত-আট বছর ধরে রয়েছে দমদমে। তাই ম্মেরসী পাট্টা গেড়ে বসেছে। এবার আর ট্রান্সফার কেউ আটকাতে পারবে না। কিক্তু, একটা রিকোয়েস্ট, তোমাদের লেখায়... দেখো, আমাকে যেন কোনও প্রবলেমে পড়তে না হয়।’
‘আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন অরিন্দমদা।’
‘তোমাকে আর একটা রিকোয়েস্ট করার আছে ভাই।’
অরিন্দমদা হলেন আইজি করেকশনাল হোম। আইএএস অফিসার। তার উপর শ্বশুরবাড়ির তরফে আশ্মীয়। তাঁর অনুরোধ করার ধরনটার মধ্যে একটু বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করেই কালকেতু বনল, ‘রিকোয়েস্ট নয়, আদেশ করুন দাদা।'
‘আनিপুর জেলে প্রিজনারদের একটা টিম আছে, যারা র্শাষ্ঞে কবাডি লিগে খেলে। ওদের কোচ ছেলেটা আমার কাছে সেদিন্মদ্দুঁン করছিল, ওদের খেলার রেজান্ট নাকি তোমদের কাগজে বেব্রোল্রি। একটু দেখবে, যাতে দু-এক লাইন অন্তত বেরোয়। ছেলেরা অাক্টেৎসাহ পাবে।’

‘আর্ একটা কথা। সেদিন আমিব্রী দেখলাম, কয়েকজন কনভিক্ট বেশ ভাল লেভেলের ফুটবল খেলছে। ওদের দেখে, প্রিজনারদের একটা ফুটবল টিম বানাদোর কথা হঠাৎ মাথায় এল। ভাবছি, আইএফএ-র কাছে একটা চিঠি লিখব। যাতে তলার কোনও ডিভিশনে খেলার সুযোগ ওরা দেয়। তোমার কি মনে হয়, ওরা সুযোগ দেবে?’
‘লিথে দেখুনই না। আমার সঙ্গে কালই আইএফএ সেক্রেটারির দেখা হবে। আপনার ইচ্ছেটা ওকে জানিয়ে রাখব। ওনে ভাল লাগছে দাদা, প্রিজনারদের আপনি খেলাধুলোয় এনগেজড রাথতে চাইছেন। সেদিন দমদম জেলে একটা ছেলেকে দেখলাম, যে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন বক্সার হতে পারত। ছেনেটা এত পোটেনশিয়াল ছিল যে, আমি নিজে ইন্টারভিউ নিয়েছিনাম বছর দুয়েক আগে।’
‘ছেলেটার নাম আমাকে দিও তো ভাই। ওকে নিয়ে তোমার মাথায় यদি কেন্ও প্ন্যান আসে, আমায় জানিও। পারলে রোববার ফুম্মরাকে নিয়ে আমার বাড়িতে এসো না। নিশ্চিত্তে কথা বলা যাবে।'

আরও দু’একটা কথা বলার পর ওপ্রান্তে অরিন্দমদা লাইনটা কেটে দিতেই কালকেতু উঠে পড়ন। রিপোর্টিং সেকশনে ঢুকে ও দেখল, তথাগত ওর সিটে নেই। সকালবেলায় তথাগতকে ফোন করে ও একটা কাজ দিয়েছিল। লাইব্রেরিতে গিয়ে পুরনো কাগজ ঘেঁটে স্ট্যালোন অর্থাৎ কিনা রণজয় মিত্র সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য বের করার। সিটে নেই মানে, তথাগত নিশ্চয় লাইর্রেরিতে রয়েছে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে কালকেতু দেখল, বেলা প্রায় একটা বাজে। একটু পরেই ওকে বেরতে হবে। বেলা আড়াইটার সময় আইটিসি সোনার হোটেনে একটা প্রেস কনফারেন্স আছে। আধ ঘন্টার মধ্যে বেরোতে না পারলে ঠিক সময়ে হোটেনে প্পৗছতে পারবে না। তথাগতর সঙ্গে কথা বলার জন্য কালকেক্রীলিফটে করে চারতলায় উঠে গেল।

যা আন্দাজ করেছিল, ঠিক তাই। লাইব্রেরিত্তেষ্রিনো কাগজের মাইত্রো ফিম্ম করা আছে। সেই মেশিনে বসে প্পেগগত পুরনো কাগজ দেখছে। টেবলে পেপার কাটিংয়ের কিছু জেব্ব্প্ৰৃ্রপপি রাখা রয়েছে। তার মানে, স্ট্যালোন সম্পর্কে কিছু তথ্য ই ি্স্স্ট্যিইই ও বের করে ফেনেছে। দেখে মনে মনে থুশি হল কালকেতু। তথাগত খুব চটপটে টাইপের ছেলে। এই কারণেই কালকেতু ওকে থুব পছন্দ করে। রহস্যভেদের বড় কোনও দায়িত্ন নিলে তথাগতকে ও অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নেয়। দমদম সেস্ট্রাল জেল থেকে ফেরার পরদিনই কালকেতু ঠিক করে নিয়েছিল, স্ট্যালোনের কেসটা ও হাতে নেবে। এমনও তো হতে পারে, বহরমপুরের পুলিশ অত্তন্ত দায়সারাভাবে তদন্ত করেছে। তাতে অনেক ফँাক রয়ে গিয়েছে। इয়রো স্ট্যালোনের কোনও দোষই নেই। কৌ্ট ওকে জড়িয়ে দিয়েছে কিডন্যাপিং আর মার্ডার কেসে!

টেবনের কাছে গিয়ে কানকেতু বলল, ‘কী রে, কোনও ইনফর্মেশন পেনি স্ট্যানোন সম্পর্কে।'
‘অনেক। ওকে নিয়ে খবরটা করেছিল আমাদের বহরমপুরের

করেসপন্ডেন্ট নুরুল আবেদিন। ওর রিপোর্টওুলো...या আমাদের কাগজে বেরিয়েছে...প্রায় সব বের করে ফেনেছি। কিন্তু, বিহাইন্ড দ্য রিপোর্ট আরও কিছু ইনফর্মেশন থাকলেও থাকতে পারে। সেজন্য লাইর্রেরিতে এসে নুরুনকে আমি ফোন করেছিলাম। ও তথন ভাগিরথী এক্ষপ্রেসে। কলকাতার দিকে আসছে। একটু পরেই ওর এই অফিসে ঢোকার কথা। ভালই হল কালকেতুদা, ওর সস্গে অফিসে বসেই আপনি আজ কথা বলে নিন। বাড়তি কিছু খবর পেয়ে যাবেন।'
‘নুরুল কি আজকেই ফির্রে যাবে?’
‘মনে হয়, সন্ধের ভাগিরথী এক্সপ্রেসেই চলে যাবে।’
‘তা হলে তুই ওর সঙ্গে বসে যাস। আমকে এথন একটু বেরোতে হবে। তার আগে স্ট্যালোনের কেস হিস্ট্রিটা ছোট্ট করে আমায় বল তো।'
‘বহরমপুরের গোরাবাজারে সদাশিব চৌধুরী বলেজ্夕েকজন বিজনেসম্যান আছেন। তিনি খুবই ইনফ্য়ে়েনশিয়াল। তাঁর बেট্য় কক্কণাকে স্ট্যালোন কিডন্যাপ করেছিল। সেই মেয়েটা তখন স্ক্ধ্ধৃথ্থে ফিরছিল। পরদিন সকানে সদাশিববাবুর কাছে একটা ๔রেবেন্ আসে। সেইসময় স্ট্যালোন তাঁর কাছ থেকে দশ লাথ মুক্তিপ্লে ৪iva। টাকাটা হান্ডওভার করার কথা ছিল ভাগিরথী ব্রিজের মাঝার্রে এবটা জায়গায়। সেই টাকা হাতে নেওয়ার সময় পুলিশ...মোটর বাইকে বসা স্ট্যালোনকে ষরে ফেলে। ওর সঙ্গে নাকি তথন আরও একজন ছিল। বিপদ বুঝে সে ব্রিজের উপর থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি। আশ্চর্য, স্ট্যালোনও তার নামটা পরে পুলিশের কাছে অথবা কোর্টে ডিসক্রোজ করেনি। পুলিশ তাই ধরেই নিয়েছিল, স্ট্যালোনই মাস্টার মাইন্ড। পরদিন সকালে কক্কণা বলে মেয়েটার ডেডবডি পাওয়া যায় ভাগিরথীর ধারে খাগড়ার এক পোড়ো মন্দিরে। চার্জশিটে শুধু স্ট্যানোনের নামই ছিন। কিডন্যাপিং, তার পর মার্ডার।’ 'কক্কণা বলে মেয়েটার বয়স কত ছিন রে?’
পনেরো-ষোলো বছর। স্ট্যালোনদের ক্লাবে মেয়েটা যোগব্যায়াম শিথতে যেত। কোর্টে পুলিশ বনেছিল, দুজজে একই পাড়া...

গোরাবাজারে থাকত। তই কিডন্যাপিিয়ে স্ট্যালোনের সুবিধে হয়েয়িন।
‘মোট্তিঢা কী ছিল? মানে...স্ট্যানোনের কেন দরকার হয়েছিন টাকাঁ?'
‘সেই সময় নাকি আ্রেনিং নেওয়ার জন্য স্ট্যালোন কিউবা যাওয়ার চেষ্টা করহিন। পাতিয়ালার কোন কোচ নাকি ওর মাথায় ঢুকিয়েছিন, বক্সিং ট্রেনিং নেওয়ার বেস্ট জায়গা হল কিউবা। দশ লাখ টাকা জোগাড় করতে পারনে এক বছরের জন্য কিউবায় থেকে ও আ্রেনিং নিয়ে আসতে পারবে। পুলিশের ধারণা, সেই কারণণই দশ লাখ টাকা মুক্তিপণ চেয়েছিন স্ট্যালোন।
‘কক্কণার পোস্ট মর্টেম রিপোঁ্ট कী বনছে?’
‘ডিটেল কিছু নেই। রিপোৰ্টে দেখলাম, লেখা আছে ওকে গলা টিচপ মারা হয়েছিল।’
'মারা যাওয়ার কতক্ষন পর ওর ডেডবডিটা পাওয়া যায়াত্)
'সেটাও আলাদা করে কিছু বলা নেই। নুরুল অাম্য়ি বলছিল, বহরমপুর থেকে রোজই ও বড় বড় করে রিপোট স্টিি। কিন্জ, সৌা কেটে-ছেঁটে থুব সামান্য আমাদের কলকাত্গ ঞ্ধিশনে বেরিয়েছে।
 করে ছাপা হয়েছিন। আমার মনে হয় (প) কগগজখनো ঘেঁটে দেখনে অনেক বেশি ইনফর্মেশন পাওয়া যাবে। তবে, নুরুলের কাছ থেকেও এ্মা্টা থবর পাওয়া ভেতে পারে।'
‘বহরমপুর থেকে তুই একবার ঘুরে আসবি না কি তথাগত? ওক্রবার থেকে ওখানে রশ্জ্রি ট্বফির ম্যাচ আছে। বেপ্গল ভার্সেস সিকিম। ম্যাচ তো দেড়দিনেই শেষ হয়ে যাবে। বাকি দেড়দিন ঢুই র্থেজখবর করে দ্যাখ তো। মুর্শিদাবাদের এসপি হমায়ুন আহম্মেদ আমার বন্গু। ও নিশ্চয়ই তোকে হেক্প করবে।'

তথাগত বলन, ‘একটা কথা জিজ্sে করব কানকেতুদা? এই স্ট্যালোন ছেলেটা সম্পর্কে আপনার এত ইন্টারেস্ট কেন ?’
'একটাই ইন্টারেস্ট, ওকে কের বব্সিং়্যে ফিরিয়ে আনা। আমি নিজের চোথে ওর ফাইট দেত্খেি তথাগত। ও ভীষণ ট্যালেন্টেড ছেলে।

একেবারে বিজিন্দর কুমারের মতো। আমার সিক্স সেন্স বলছে, ছেলেটা কিডন্যাপ বা মার্ডার করেনি। ওকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হয়তো অন্য কোনও কারণ আছে। আমাকে সেই কারণটাই খুঁজে বের করতে হবে। স্ট্যানোন সম্পর্কে সব ধরনের খুঁটিনাটি খবর আমার দরকার। তুই কালই বহরমপুরে চলে যা। উইশ ইউ গুড লাক।' ৮১৬৩

## সাত

সেল-এর ওয়ার্ডার মুকুন্দবাবু এসে বললেন, ‘তোমার যা কিছু আছে, গুছিয়্য নাও স্ট্যালোন। জেলার সাহেব হকুম দিয়েছেন, সেল-এ তোমায় আর থাকতে হবে না। সেকেন্ড কাউন্টিংয়ের পর তোমাকে ওয়ার্ডে ফিরে যেতে হবে।

রোজ সকাল-সন্ধ্যায় জেলের বন্দিদের তিন-চারবার ক্র্রে গোনা হয়। কেউ পালিয়ে গেন কিনা সেটা লক্ষ্য রাখার জ্য় প দ্বিতীয়বার গুনতি হয় বেনা নঢা বাজার পর। মুকুন্দবাবুর কথা ৃট্রিস্ট্যালোন একটু অবাকই হল। এত তাড়াতাড়ি সেন থেকে নিজ্রেক্তিয়ার্ডে ফিরে যেতে পারবে, ও ভাবতেও পারেনি। চট করে ও ম্লেস্রিকের বোলাটা গুছিয়ে নিল। দেওয়ালের হুক থেকে ঝোলাটা ন্সেজীিনির সময় ও একবার দেখে নিন, শ্যামাচরণ লাহা ওকে যে দুটো শাড়ির পাড় দিয়েছিলেন, সেগুলো ব্যাগের ভিতর আছে কি না। তার পর ঝোলাটা হাতে নিয়ে ও সেল-এর বাইরে বেরিয়ে এল। এই জেলে আট-ন্টার মতো সেল ব্লক আছে। এক একটা সেল দশ বাই সাত ফুট। চাপা ঘরে কাল রাত্তিরে ওর দমবন্ধ হয়ে আসছিল। কয়েক পা হেঁটে তাড়াতাড়ি ওয়ার্ডারের অফিসে ঢুকে স্ট্যানোন অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্মাস ফেন্লল।
‘কাল রাতে তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে ভাই? গলা গুনে...উঠে গিয়ে একবার উ"কি মেরে এলাম। কাউকে দেখলাম না। তুমি কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বন, নাকি স্ট্যালোন ?’

ভাগ্যিস শ্যামাচরণ নাহাকে দেখতে পাননি মুকুন্দবাবু। উনি

বোধহয় রাতের ডিউটিতে ছিলেন। ওয়ার্ডারদের কাজই হল, বন্দিদের দিকে নজর রাখা। শ্যামাচরণ লাহা কাউকে কিছু বলতে বারণ করেছেন। তাই স্ট্যালোন সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলল, 'স্যার, আমি স্বপ্ন দেখছিন্নাম...মোগোনের।’

শুনে হা হা করে হেসে উঠলেন মুকুন্দবাবু। ভদ্রলোকের ঘনঘন নস্যি নেওয়ার অভ্যেস আছে। এক টিপ নস্যি নিয়ে তারপর বললেন, ‘তোমার মধ্যে যে এরকম সেন্স অফ হিউমার আছে, আগে কখনও লক্ষ্য করিনি তো? বরাবর দেখেছি, তুমি কম কথার মানুষ। সাত চড়ে রা কাড় না। বেশ, বেশ...তা, স্বপ্নে মোগোল কী বলছিল তোমাকে?’
‘বলन, আর মারধর করিস না ভাই। জেলের ভিতরে আমার থুব বদনাম হয়ে গেছে।'

সেল-এ তালা লাগানোর ফাঁকে হাসিমুখে মুকুন্দবাবু বললেন, ‘সত্যি ভাই...ওর মাস্তানির ভান্ডা ফোর হয়ে গিয়েছে। আসর্ল্রে্ত্রেলের ভিতর এতদিন রোয়াবি করে এসেছে। কেউ যে ওকেললাল্টি মেরে... চোয়াল ভেঙে দিতে পারে, কথনও ভাবেনি। প্রায় প্ৰ্যিছ্রির এই জেলে আছি। এই প্রথম দেখলাম, মোগোলের ভয়ে আাঞ্গে যারা গুটিয়ে থাকত, তাদের অনেকেই ওপেনলি এখন ওকে গাল র্কিহি এখান থেকে বাইরে বেরলেই সেটা তুমি টের পাবে।'

ওয়ার্ডার অফিসে আরও কয়েকজন বন্দি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখে মুখে কুলুপ এঁটে দিল স্ট্যালোন। এদের মধ্যে কে মোগোলের লোক, ও জানে না। পরে হয়তো চুকলি কাটবে মোগোলের কাছে। জেেে নিজেকে নিরাপদ রাখার সব থেকে ভাল উপায় হন, লো প্রোফাইলে থাকা। কম কথা বলা, কোনও ঝামেনায় নিজেকে না জড়ানো, আর সবার সঙ্গে সদ্ভাব রাখা। এই প্রথম জেলে ও বড় ধরনের মারপিটে জড়িয়ে পড়ল। একটা নিরীহ ছেলের উপর র্যাগিং ও সহ্য করতে পারেনি। স্ট্যালোন জানত না, মোগোলের বিরুদ্ধে লোকে গাল দিচ্ছে। জেনে ও খুশি হল যে, হাতের জোরটা তা হন্পে ওর কমে যায়নি। সত্যি यদি মোগোলের চোয়াল ভেঙে থাকে, তা হলে হাসপাতাল থেকে ফিরতে ওর মাসখানেক লেগে যাবে।

অফপার্ড হয়ে গেলে বপ্মাররা এ ধরনের মারাশ্খক চোট পায়। তাই স্ট্যালোন জানে। কেন নॅ্ট্ একবার মহম্মদ আলির চোয়াল তেঙে দিত্যেছিনেন। সেরে উ১ত়ে আনির প্রায় মাস খানেক লেগেছিন। রিংং়ে ফিরতে আরও মাস দুয়েক। রিটির্ন বাউটে ন兀্টনকে বেষড়ক পিট্টেয়েহিলেে आলি। ম্মাগোলও জেলে ফিরে এসে ওর উপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেে্টা করবে। এটা স্ট্যালোন আन্দাজ করতে পারছে। তাই মুকুদ্দবাবুকে ও জিজ্পেে করুল, ‘‘োগোল হাসপাতাল থেকে কবে ছাড়া পাবে, জানেন ?’
‘ठিক জানি না ভাই। তবে, গাসপাতাল থেকে ছাড়া পেনেও এই জেনে ওকে রাখা হবে কি না, তা নিয়ে আমার ডাউট আছে। কানাঘুষ্োয় ওনহি, ওকে নাকি এখান থেকে ধ্রেসিডেন্সি জেনে ট্রান্সযার করা হবে। কনকাতার আল্ডারওয়ান্ন্ড মোগোলের বে মেন রাইভান, সে হন ভালুক। এতদিন ভালুক প্রেসিডেন্সি জেলে ছিল বলে, মোগোনকে দমদদম রাখা হয়েছিন। একই জেলে থাকনে দুজ্রের অ(ধে) রোজ মারপিট লেগে থাক্। আশর্যের কথা হল, মোোল নির্রেহ নাকি এখন
 ওদিকেকে গুতি ওরু হয়ে গিয়েছে।'

মোগোল আর এই জেলে নাও ফিরcু ীীরে। এই থবরটা ওনে স্ট্যানোনের মন হানকা হয়ে গেন। অক্কে) ও ইঙ্ডের হলের দিকে এগোতে লাগল। দমদদের এই জেলে আসার পর ও প্রথমে ছয় নম্বর ওয়ার্ডে ছিন। সেইসময় সেখানে ওয়ার্ডার ছিলেন এই মুহুক্দবা৷ু। ভদ্রলোককে প্রথম দিনই ওর ভাল লেগে গিয়েছিছ। জেলের অন্য কর্মীদের মতো উনি রূঢ় প্রকৃতির মননুষ নন। দুর্নীতিপরায়ণ जো ননই। সুভ্যেগ পেলে উনি তথন নানা ধরনের গল্প করতেন। স্ট্যালোনের মনে আছে, মুকুদ্দবাবুর মেয়ে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ভাল রেজান্ট করেছিন। পরদিন উনি, ওয়ার্ডের প্রত্যেক বন্দিকে মিষ্টি খাইয়ে ছিলেন। মুহুক্দবাবুর মতো কিছু কর্মী আছেন বলেই, জেনখানাটা এখনও নরক হয়ে যায়নি।

সকানে এই সময়টায় বন্দিদের চা দেওয়া হয়। ছোট্বেলা থেকেই স্ট্যানোনের চা খাওয়ার অভ্যেস নেই। বরাবর ও দুষ থেয়ে এসেছে।

জেলে আসার পরও সেই অভ্যেসটা ওর বদলায়নি। ক্যান্টিনে গিয়ে রোজ ও এক গ্লাস করে দুধ খায়। ক্যান্টিনের ম্যানেজার অচিন্ত্য রোজ সকালে দুধ ফুট্টিয়ে রাঢে। ও গেলে গরম দুধ ঞাসে ঢেলে দেয়। ক্যান্টিনে যাওয়ার জনাই বাঁ দিকের ইল্ডোর হল পেরিয়ে স্ট্যালোন উত্তর দিকে হঁঁটতে লাগল। বাঁ দিকে তাকিয়ে ও দেখল কেস টেবল-এর জন্য প্রায় তিরিশজন বন্দি অপেক্ষ করছে। কাল সন্ধেবেলায় কোর্ট থেকে ওদের পাঠানো হয়েছে। রাতটা ওরা কাট্টিয়েছে আমদানি ওয়ার্ডে। প্রথম যারা আসে তাদের ওই আমদানি ওয়ার্ডে থাকতে দেওয়া হয়। একুট পরেই জেলার রাহুল স্যার আসবেন। রেজিস্টারে এদের প্রত্যেকের সম্পর্কে থুঁটিনাটি লেখা হবে। নাম, বাবার নাম, শরীরের বিশেষ চিহ্, কী কেসের জন্য জেলে এসেছে, তা লিখে রাখা হবে। তার পর এদের হাতে রেশন কার্ডের মরো একটা কার্ড ধরিয়ে দেওয়া হবে। কেস টেবলের পর যারা বিচারাধীন, তারা যাবে ইউটি ওয়ার্ডে। বাকিরা ছড়িয়ে ছিহিি্টি য়ি যেে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে। কেস টেবল-এজ্প পাশ দিয়ে হাঁটার সময় তিনজন বিদেশিকে চোথে পড়ন স্ট্যান্যাট্রেরি। হাঁটুতে বুক ঠেকিয়ে উবু হয়ে বসে আছে। জেলে এটাই নিষ্যে্ধ্র বন্দিদের এইভাবে বসে থাকতে হবে। বিদেশিদের চেহারা খ্রিঙালিয়ানদের মতো।
 যেন হঠাৎ স্ট্যালোনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। চমকে উটে স্ট্যালোন দেখল, বিনোদ বলে সেই ছেলেটা...যাকে কাল দুপুরে কান ধরে মোগোল ওঠ-বোস করাচ্ছিল। স্ট্যানোন বলল, ‘আরে, তুমি প্রণাম করছ কেন ?'

বিনোদ বলন, ‘কাইল আপনি আমার যা উপকার করসেন, তায় জীবনেও ভুলুম না।'

তুনে স্ট্যালোন বেঞ্ধের উপর বসল। বিনোদকেও বসতে বলল। কতই বা বয়স হবে ছেলেটার? আঠারো-উনিশের বেশি নয়। কিক্তু, খুব ভাল স্বাস্থের ছেলে। মুথে সরলতার ছাপ আছে। ওর কাঁধে হতে রেথে নরম গলায় স্ট্যালোন জিজ্ঞেস করল, ‘আগে বলো, তুমি এখানে কেন?'

প্রশ্নটা তুনে চোখের কোণে জল উপচে এল বিনোদের। বলল， ‘আর কইয়েন না দাদা। কপাল খারাপ হইলে যা হয়। আমি বাংলাদেশের সাতক্ষীরার পোলা। ইছামতী নদী পার হইয়া বসিরহাটে আইসিলাম। ক্যারাটে টুর্নামেন্টে পার্টিসিপেট করতে। আর ফিইরা যাইতে পারি নাই। বিএসএফ আমারে ধইর্যা ফেলল। ইপ্ধিগ্যাল এন্ট্রি। তাই কোর্টে তুইল্যা প্রথমে বসিরহাট জেলে রাখসিল। পরশু এহানে পাঠাইয়া দিসে।＇
‘তুমি ক্যারাটেকা নাকি？＇
＇হ দাদা। আমি সাতক্ষীরা জেলা চ্যাম্পিয়ন। আমাগো ওহানকার একজন এজেন্ট আমারে ইন্ডিয়ায় নইয়া আইসিন। কইল，পাসপোর্ট－ ভিসা কিৎসু লাগব না। বিএসএফরে ম্যানেজ কইর্যা রাখসি। আসল সময় দেহি，সে পলাইসে।＇
‘এখন কী হবে？তুমি বাংলাদেশে ফিরে যাবে কী করে？’
‘কইলকাতায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে সব জানাইসিপ্পেকজন অফিসার দেখা করতে আইসিল। অরা চেষ্টা করতাসে।ক্রেন্নি না，কবে ছাড়া পামু।＇

ক্যান্টিনের ম্যানেজার অচিন্ত্য গ্মাসে দুদ ক্⿵⺆⿻二丨匕刂 এসেছে। প্মাসটা হতে নিয়ে স্ট্যালোন বলল，‘আরেক ঞ্ধাফ্দুধ নিয়ে এসো। এই ছেনেটাকে দাও।＇

বিনোদ’ বলল，‘দাদা，একখান কথা কমু？আপনে কি বক্সিং করেন？’

দুধে চুমুক দিয়ে স্ট্যালোন বলল，‘কী করে বুঝলে？’
‘কাইন যা একখান রাইট আপারকাট মাইরলেন，দেইখ্যা আমার মনে ইইল। দাদা，আমারে এড্ডু শিখাইবেন ？আমি শুরু করসিলাম বব্সিং দিয়া। পরে ক্যারাটেতে চইল্যা যাই। কতদিন প্র্যাকটিস করতে পারি নাই। শরীলটা ঢ্যাসত্যাস করত্যাসে।＇
‘দুধটা খেয়ে নাও। তারপর চলো，মাঠে তিনপাক দৌড়ে আসি। তারপর আমার সঙ্গে ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়ামটা করে নিও। তা হলেই গায়ের ম্যাজম্যাজানি সেরে যাবে।＇

কথাটা বলেই স্ট্যালোন চুপ করে গেল। সামনের দিকে তাকির্যে

দুৰে চুমুক দিতে লাগল। জেলে দ্বিতীয়বার গুনতির আগে রোজ ও একা ফুট্টন মাঠে তিন-চার চক্কর মারে। তারপর ফ্রি ্যান্ড ব্যায়াম করে নেয় প্রায় আধঘন্টা ধরে। বহরমপুরে যখন বক্সিং করত, তখন স্কোয়ার ফিল্ডে গিয়ে প্রথমে তিন চক্কর মারত। তারপর ঘড়ি ধরে অন্তত এক ঘন্টা স্কিপিং। তাতে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যেত। তারপর আধ ঘণ্টা স্কিল আর স্পিড বল প্র্যাকটিস। স্পারিং পার্টনার দিব্যেন্দুকে নিয়ে আরও আধ ঘণ্টা বক্সিং ট্রেনিং। ওর পুরো শরীর থেকে তখন দরদর করে ঘাম ঝরত। স্ট্যালোন ট্রেনিং চালিয়েই যেত, যতক্ষণ না কালেক্টরেটের মোড়ে রিকশায় বসা রুসাতিকে ও দেখতে পেত। তখনই ও বুঝতে পারত, বেলা পৌনে দশটা বেজে গিয়েছে। ওদের সেভেন স্টারস ক্লাবের পাশ দিয়েই রুসাতি তখন যেত নতুনবাজারের মহাকানী পাঠশালায়। ওকে দেখে স্ট্যালোন দ্বিগুণ উৎসাহে ঘুসি মারত পাঞ্চিং ব্যাগে।

মহাকালী পাঠশালার ছাত্রী বলে রুসাতিকে খব্ব্য্যাপাত স্ট্যালোনরা। গোরাবাজারে রথীন স্যারের কোচিং ক্লাসে র্মেজি বিকেলে দেখা হত রুসাতি আর ওর বক্ধুদের সক্গে। স্ট্যালোনরাজ্ড়़ কেটে বলত, 'মহাকালী পাঠশালা, বিদ্যা হবে কাঁচকনা।' ब্ৰেব্তীরী বলত, 'মহাকালী
 পর ওরা ভগিরথীর ধারে বেড়াতে ব্যুপ্রি কত স্বপ্ন দেখত ভবিষ্যৎ নিয়ে। সব ছাড়খার হয়ে গেল এক মুহূর্তের একটা সিদ্ধান্তে। অতীত থেকে মনটাকে জোর করে বর্তমানে ফিরিয়ে আনল স্ট্যালোন। তখনই কেস টেবলে একটা দৃশ্য দেখে ও উটে দাঁড়াল।

দুধ্রের গ্নাসটা বেঞ্ধের উপর ঠক করে রেথে ও বিনোদকে বলল, ‘এই, একটু আগে তুই বক্সিং প্র্যাকটিসের কথা বলছিলি না? আয়, আমার সঙ্গ আয়।’ ৯৬৬৫

## আট

কনেজের কয়েকজন সহকর্মীকে ফুp্মরা ডিনারের নেমন্তন্ন করেছে। সেই কারণে সপ্ধের মধ্যে বাড়ি ফিরে আসছিল কালকেতু। পিজি হাসপাতালের

পাশ দিয়ে গাড়ি চালানোর সময় ওর চোখে পড়ল, ফুটপাত দিয়ে বুচানদা হেঁটে যাচ্ছেন। সিগন্যাল খোলা, ব্যস্ত রাস্তায় এই সময়টায় গাড়ি দাঁড় করানো যাবে না। পুলিশ এসে ধরবে। তবুও গোখেল স্কুলের কাছে গাড়ির গতি কমিয়ে কালকেতুं ডাকল, ‘বুচানদা, ও বুচানদা...যাচ্ছেন কোথায়?’

বুচানদা শुনতে পেলেন বলে মনে হল না। মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁটছেন। ডান পা-টা একটু টেনে টেনে। পরনের পোশাক-আশাকও মলিন। কুড়ি বছর আগে এই লোকটাই যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন, তথন সবাই তাকিয়ে থাকত। ব্যাক্কক এশিয়ান গেমসের সিলভার মেডালিস্ট বক্সার ধৃতিমান বাগচী। ছ’ফুট লম্বা শরীর, টি শার্ট ভেদ করে ওঁর পেশিগুলো তখন সবার নজর কাড়ত। বুচানদা চাকরি করতেন তারাতলার ব্রিটানিয়া কোম্পানিতে। হরিশ মুথার্জি রোডের উল্টোদিকে একটা বাড়িতে থাকতেন। বক্সিং থেকে অবসর নেওয়ার পর পাতিয়ালায় গিয়ে এনআইএস ডিখ্রি নিয়ে আসেন বুচানদা। তারপর দীর্ঘদিন ইল্ষ্যিফ্দিটিম্টের কোচ ছিলেন। তখন অনেক ছেলেকে তৈরি করেছেনা৷ Pিষ্তু, হঠাৎ একদিন বক্সিং থেকে সরে যান। কালকেতু তনেছে, জ্ক্তির্তিক্ত মদ্যপানের নেশাই ডুবিয়েছে বুচানদাকে।

ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল কার্ল্রেত্টিতু। তারপর পা চালিয়ে বুচানদার কাছে গিয়ে বলল, ‘কখন থৌ্ পাচ্ছেন নাं?’

মুখ তুলে বুচানদা তাকালেন। চিনতে পেরে বললেন, ‘এখানে গাড়ি চলাচলের এত শব্দ, তাই ওুনতে পাইনি। কেমন আছেন কালকেতুবাবু ?’
‘ভাল। अনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি। আপনি কেমন आছেন?'
‘ভুল প্রশ্ন করলেন। বলুন, আপনি এথনও কেন আছেন?’
কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল কালকেতু। হতাশা...হতাশা থেকেই কথাটা বললেন বুচানদা। ও বলল, ‘বাড়ির দিকে যাচ্ছেন নাকি? আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। চলুন, আপনাকে নামিয়ে দিই। যেতে যেতে কথা বলা যাবে।'

বুচানদা বললেন, ‘চলুন তা হলে।’

গাড়িতে উঠেই বুচানদা বললেন, ‘रরিশ মুখার্জি রোডে আমি আর থাকি না কানরেুুবাবু। ওই বাড়ি আমি বিক্রি করে দিয়েছি। এথন আমি থাকি মুদিয়ালিতে এক ভাড়া বাড়িতে। ভর সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরতে ভান नাগে না। শ্ত্রী অনেকদিন হন, আমাকে ছেড়ে চনে গিত্যেছেন। बেয়ে থাকে আমেরিকায়। বাড়ি একেবারে एাকক। যদি সষ্ভব হয়, আমাকে একদু লেক ক্লাব পর্য্যণ্ত লিফট দেবেন ? এই সময়টায় রোজ ওই ক্রাবেই আমি সময় কাটই মদ্যপান করে।

কালকেছু বলন, ‘আমার কোনও অসুবিধে নেই। আমি লেক ক্লাবের পাশ দিয়েই গল্叉 গ্রিন্ন যাব। আপনি এদিকে কোথায় এসেছিনেন ?
‘পিজি হাসপাতানে। নিশীথ ওथান ভর্তি হর্যেছে। আপনার কি মনে আছে নিশীথকে? নিশীথ ব্যানার্জি...বাক্কক এশিয়ান গেমসে যে
 আমার বাড়িঢে। নিশীপের প্রসট্ব্রে প্রবলেম। অপারেশনা ক্রেীতে হবে। ঢাকার দরকার। আমি হাজার কুড়ি টাকা দিয়ে এলাম (-)
 করাচে পারজেন না, এটা একটা থবর। তার্k לिनকেতু বলन, ‘নিশীথ
 সেভেন্টিজে ওই সময়াট্য বাংলার বপ্যার বনতে তো ছিলেন আপনি आর নিশীথবাবু। আমার সঙ্গে ওঁর ভাল যোগাোগ ছিন। উনি ঢো চাকরি করতেন ইস্টার্ন রেলে। পরে ভবানীপুর বপ্সিং ক্লাবটা চালাত্ন। কোচিং করতেন। ওঁর এত আর্থিক দুরবস্থা হল কেন ?’
‘রিটায়ার কজার পর অফিস থেকে নিশীথ যা টাকা পয়সা পেয়েছিন, সব গলে গিয়েছে দুই মেয়ের বিয়ে দিতে। ছেলে বিয়ে করার পর আলাদা হয়ে গিয়়েছে। পেনশনের টাকা আর এশিয়ান গেমসের ম্যেেেটা ছাড়া ওর হাতে আর কিছু নেই। ওর বউ বলল, মাবে নাকি একবার সুইসাইড করতে গির্যেছিন। ওর অবস্থ আমার থেকেও খারাপ কালকেতুবা|ু। আপনি কি কোনওভাবে সাহাযা করতে পারবেন ওকে? আপনারা রিপোর্টর। ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারেন।'
‘आপনি চিত্তা করবেন না বুচানদা। ওর ঙ্ত্রীর यদি কোনও खোন নাম্বার থাকে তা হনে আমায় দিন। ওঁর সঙ্গে আমি কথা বলে একটা রিপোর্ট করে দিচ্ছি। বিনা পয়সায় যাতে অপারেশনটা হয়, তার ব্যব্থৃাও আমি করে দেব। দরকার হলে স্পোঁ্টস মিনিস্টারের সঙ্গেও আমি কথা বल।।
‘ত হলে ঢো খুবই ভাল হয়। কিজ্ট, দুং্খের ক্থা হন, নিশীথদের কোন ফোন নেই। ওদের বাড়িটা হল টিপু সুলতান মসজিদের কাছে আনোয়ার শাহ রোডে। यদি পারেন, বাড়িতে গিয়ে ওর ग্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন। কাল সকানের দিকে ওকে পেয়ে যাবেন।'
‘পিজি-তে নিশীথা কেন্ ওয়ার্ডে আছেন?’
‘রোনাল্ড রস বিল্ডিংসে। বেড পাওয়া যাচ্ছে না। বেচারী তাই মেঝেতেই ওরে রয়েছে। আমি গিত্যে কথা বললাম সুপারের সঙ্গে।


 তো? তখন ইচ্ছে করহিন, ঘুসি মেরে ভদ্রলোর্কেৰ মোয়ানটা ফাট্যে मिः!

‘কেন নয় ? আমার তো মনে হয়, লেখা উচিত। পেসেন্ট যদি পিকে ব্যানার্জি বা অরুণ মোষ হতেন, जা হলে কি সুপার এই রকম जচ্ছিন্য করতে পারতেন ? ওদের থেকে নিশীথ কম কিসে?'

বুচনनদা মারায্যক রেগে রয়েছেন। রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। রাসবিহারীর ম্যেড়ে প্পौছে গাড়ি বাঁ দিকে ঘোরাল কানকেতু। সাদার্ন অ্যাভিনিউ দিয়ে সোজা চলে যাবে লেক ক্নবেরে দিকে। এই বুচানদাকে ও প্রথম দেখ্খেিন সাউথ ক্যালকাটা ফিজিক্যাল কানচার-এর একটা অনুষ্ঠানে। বাইশ বছর আগেক্কার কথা। কানকেতু তথন সদ্য সাংবাদিকতা ওরু করেছে। রাসবিशারীর তুর্ম্দারার পাশে ছোট্ট পার্কে ইন্টারন্যাশনাল স্টাাড্ডার্ডের বপ্সিং রিংথ্যের উদ্গেধন। সেখানে এসেছিলেন টাটা কোম্পানির চেয়ারম্যান রুসি মোদি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার তুষার

তালুকদার, ইস্টার্ন কম্যান্ডের চিফ রঘুবার সাঙ্সেনার মতো নামী মানুষরা। কাগজের তরফে সেই অনুষ্ঠানের রিপোর্ট করতে গিয়েছিল কালকেতু। রিং উদ্বোধনের পর প্রাক্তন বক্সারদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে হাজির ছিলেন এই বুচানদা ওরফে ধৃতিমান বাগচী। বপ্সার মহলে বুচানদার জনপ্রিয়ততা দেখে সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিন কানকেতু। সবাই ওর পা ছুঁয়ে প্রণাম করছিল। অতদিন আগেকার কথা, তবুও মনে আছে একটটই কারণে। সভায় বক্কৃতা দিতে উঠে রুসি মোদি বলেছিলেন, জামশেদপুরে ফুটবল অ্যাকাডেমির মতো তিনি একটা বব্সিং অ্যাকাডেমিও খুলতে চান। তাঁর খুব ইচ্ছে, সেই অ্যাকাডেমিতে কিউবা থেকে ট্রেনার নিয়ে আসবেন। তবে ধৃতিমান বাগচী যদি চান, তা হন্েে সেই অ্যাকডেমিতে জয়েন করতে পারেন। সংবর্ধনা নেওয়ার পর বুচানদা থুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, রুসি মোদির মতো মানুষ তাকে আাকাডেমিতে চাইছেন, এতে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করূজ্ট কিল্তু, তিনি নিজে জাতীয় দলের কোচ হতে চান। দেশকে যাচ্ৰ আরও বেশি করে সার্ভিস দিতে পারেন। হাততালির ঝড় হয়ে গ্গিক্রিছিল সেদিন ওঁর এই বক্তব্যের পর।

টাটা বক্সিং অ্যাকাডেমির দায়িত্বটা নির্ল্র্যুচানদাকে এখন কারও গাড়িতে লিফট নিতে হত না। গিত্রির গাড়িতেই তিনি পিজি হাসপাতালে আসতে পারতেন। নিশীথদাকে হয়তো আরও বেশি আর্থিক সাহায্য করতে পারতেন। সার্দান অ্যাভিনিউ দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে কালকেতুর মনে হল, খেলার জগতে বুচানদার মতো মানুষগুলো একেবারে আলাদা। এঁরা নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার জন্য কখনও চিন্তা করেননি। সেই কবে পঁঁয়্রিশ বছর আগে এশিয়ান গেমসে গিয়েছিলেন নিশীথদার সঙ্গে। এখনও তাঁকে ভোলেননি। সঞ্চিত অর্থের কিছুটা দিয়ে গেলেন চিকিৎসার জন্য। প্রাক্তন সতীর্থ্থের জন্য এমন সহমর্মিতা কি এখন দেখা যায় ? কালকেতু ওর সাংবাদিক জীবনে অন্তত কখনও দেখেনি। ও ঠিক করে নিল, বাড়িতে ফির্রইই নিশীথদার অসুস্থতার কথা মুখে সৌরাংতকে বলে দেবে। যাতে কাল সকালের কাগজে বড় করে ওই রিপোর্টটা বেরোয়।

এই বুচানা একটা সময় সতিই দেশকে সার্ভিস দিয়েছেন। মাসের পর মাস ঘরবাড়ি ছেড়ে পড়ে থেকেছেন পাতিয়ালায় সাই ক্যাম্পে। নিজের সংসারকে উপেপ্ষা করেছেন। কানকেতু তুনেছে, বুচানদার স্ত্রী নাকি ডিভোর্স দিয়েছিলেন। তা নিয়ে কোনও আক্ষেপও ছিল না মানুষটার। বক্সার তৈরি করাতেই মগ্ন থেকেছেন। কত ভাল ভাল বক্সার বেরিয়ে এসেছে ওঁর কোচিংয়ে। সুখবিন্দর সিং, সত্যনারায়ণ, মহন্মদ নিসার, হিমাংশু দাশগুপ্ত...সবগুনো নাম চট করে মনে এল না কালকেতুর। হিমাংশ ছেলেটাকে তো বুচানদা তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন কসবার এক বস্তি থেকে। টানা তিনবার ন্যাশনাল খেতাব জেতার পর টাটা কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে যায়। কালকেতুর মনে আছে, হিমাংও প্রথমবার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ান ইওয়ার পর ও ইন্টারভিউ নিতে গিয়েছিন কসবায়। তখন হিমংঙ বলেছিল, ‘বুচানদার কথা আমি সারা জীবনেও ভুলব না। দরকার হলে ওনার জুতো মাথায় নিয়ে হাঁটতেও আমি রাজিসO,

টাটা কোম্মানির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান্নেরু জ্ছন্য হিমাংশ এথন মাঝে মাঝে কাগজ্েে অফিসে আসে। এখ্চ কীশনাল টিমের সিলেক্ট্য। বলতে গেলে, ও এখন সেলেব্রিটি। টিক্টিরিত হেলথ ড্রিঙ্কসের বিজ্ঞাপনে প্রায় ওকে দেখা যায়। ইচ্ছে করূদ্ল্লুনিশীথদার জন্য ও কিছু টাকা পয়সা তুলে দিতে পারে। কথাটা যুক্রিতয়া মাত্র কাनকেতু বলল, ‘হিমাংশ কেমন আছে বুচানদা? আপনার সজ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়?’

প্রশ্নটা শুনেই কেমন যেন গন্তীর হয়ে গেলেন বুচানদা। তারপর বললেন, ‘ওর কথা আর দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করবেন না কানকেতুবাবু। বাংলার বক্সিং নিয়েও কোনও কথা নয়। ওই জগৎটা ছেড়ে আমি চলে এসেছি। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছে। প্নিজ, সে সব মনে করানোর চেষ্টা করবেন না।'

বুচানদার গলার স্বর শুনে কালকেতু আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করার সাহস পেল না। হিমাং বোধহয় কোনও কারণে বুচানদার মনে আঘাত দিয়েছে। সেই কারণেই উনি রেগে আছেন। গুরু-শিষ্যের সম্পর্কটার মধ্যে বোধহয় অভিশাপ আছে। চিরদিন টেকে না। একদিন না একদিন শিষ্য কারও না কারও গুরু হয়ে যায়। তখনই সংঘাত বাঁধে। অসিত

ব্যানার্জিকে জিজ্ঞেস করনেই অবশ্য সব জানা যাবে। ও নিশ্চয়ই সব জানে। খানিকক্ষণ পর লেক ক্লাবের সামনে কালকেতু গাড়িটা দাঁড় করাতেই বুচানদা দরজা থুলে নেমে গেলেন। পিছন ফিরে আর তাকালেনই না। ওঁর ফোন নাম্বারটা চেয়ে নেওয়ারও সময় পেল না কালকেতু।

## नয়

রাহুল স্যার বললেন, ‘ভাগ্যিস, তুমি ওই সময়টায় কেস টেবল-এ প্পৗছে গিয়েছিলেন স্ট্যালোন। না হলে তো আমাদের দুঁতিনজনকে আজ হাসপাতালে পাঠাতে হত।'

জেলার সাহেবের অফিস ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্ট্যালোন। ঘরভর্তি লোক। তাদের মাঝে মেঝেতে উবু হয়ে বসে আছে তিন বিদৌিক্) ওদের
 উঠেছিল। কেস টেবন-এ যখন ওদের নাম রেজিস্টারন্তী হচ্ছিল, সেই
 ভাষায় কথা বলছে, সেটা কেউ বুঝতে পার্ক্ষ্যি্গেন না। কেস টেবলের সময় জেলের সুপার থেকে জেনারৎড ওয়ার্ডার...সবাই হাজির থাকেন। বিনয় সরকারও তখন ওখানে ছিলেন। হঠাৎই বিদেশিদের একজন লাফিয়ে উঠেইই মারতে ওুু করে বিনয় সরকারকে। সেই দৃশ্যটা স্ট্যানোনের চোখে পড়েছিল ক্যান্টিনে বসে দুধ খাওয়ার সময়। সঙ্গে সঙ্গে বিন্নাদকে নিয়ে ও দৌড়ে যায়। বিদেশি ছেলেটা বোধহয় কিক বপ্সিং জনে। বিনয় সরকারকে ওরা যেভাবে লাথি মারছিল, তাতে স্ট্যালোনের মনে হয়েছিল, ও কিক বব্সিং চর্চা করে। ইএসপিএন চ্যানেনে স্ট্যালোন আগে ฆুব বক্সিং দেখত। ও আর বিনোদ কায়দ্木 করে বিদেশিটাকে জাপটে না ধরনে, আরও অনেকক্ষণ ধরে ও তাণ্ডব চালিয়ে যেত।

রাহ্থল স্যার গেট অফিস থেকে কাগজপত্তর চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। ডিন বিদেশি কোন্ দেশ থেকে এসেছে, সেটা জানার জন্য। একজন

সাজাওয়ালা সেই ফাইল নিয়ে এসেছে। তার হাত থেকে ফাইলটা নিয়ে কাগজে চোখ বুলিয়ে রাহ্ল স্যার বললেন, ‘এই বিদেশিরা হন বার্মিজ। মানে মায়ানমারের সিটিজেন। ফিশারম্যান। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে এরা সুন্দরবতে जরতের এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। কোস্টাল গার্ড এদের ধরে ফেনে। মাস তিনেক প্রেসিডেন্সি জেলে ছিল। ওখান থেকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।’

গেট অফিস থেকে যে সাজাওয়ানা কাগজপত্তর নিয়ে এসেছে, স্ট্যানোন তাকে ভালোমতো চেনে। লোকটার নাম ভবানী। ওরই মতো খুনের দায়ে যাবজ্জীবন জেন হয়েছে ভবানীর। বিনয় সরকারের ঘনিষ্ঠ। অনেক কুকীর্তির সাক্ষী। চোখের সামনে স্ট্যালোন প্রতিদিনই দেখে, জেনের ভিতর এখন এই লাইফারদেরই রমরমা। কেননা, বন্দিদের পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায় করে, এরা বিনয় সরকারের মতো অফিসার পর্যন্ত পৌছে দেয়। রাহল স্যার শেষ্ডী শেষ করতেই ঊপরপড়া হয়ে ভবানী বনল, ‘এই ফরেনারশুল্গু ডেঞ্জারাস স্যার। এদের সেল-এ পাঠিয়ে দিন।’
 স্যার বিনয় সরকারের সাজাওয়ালাদের পছন্দ্র (্ব্বেরেন না। ভবানীকে কী বলতে গিয়েও উনি নিজেকে সামন্পে ধ্রিলিন। তারপর মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'মুকুন্দবাবু, এই ফরেনাররা হঠাৎ কেন ভায়োলেন্ট হয়ে উঠল, সেটা কী করে জানা যায়, বলুন তো ?'

মুকুন্দবাবু বলনেন, ‘এদের ভাষা বুঝতে না পারলে সেটা জানবেন কী করে স্যার?’
‘চেতলায় আমার ভাইয়ের বাড়ির কাছেই একটা বৌদ্ধ মন্দির আছে। তুনেছি, সেখানে মায়ানমরের লোক থাকে। আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কেউ না কেউ এসে পড়বেন। তখন কথা বলে জেনে নেওয়া যাবে, হঠাৎ কেন এরা থেপে গিয়েছিন।
'তা হলে তো থুব ভান হয় স্যার।'
‘আপনার উপর এদের দায়িত্ব দিয়ে গেলাম। নজর রাখবেন, এদের যেন কেউ উত্যক্ত না করে। আমি ফের কেস টেবলে যাচ্ছি।'
‘এদের কি এথানেই বসিয়ে রাথব?’
'থাকুক এখানে। স্ট্যালোনকেও সঙ্গে রাখুন। হঠাৎ যদি কোনও কিছু করে বসে, তখন সামলাবে।'

কথাগুলো বলে রাহুল স্যার বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। গতকাল কম্পিউটারে একটা কাজ অসম্পূর্ণ রেথে গিয়েছিল। বাকি কাজটা সেরে নেওয়ার জন্য স্ট্যালোন কম্পিউটার খুলে বসল। তখনই মুকুন্দবাবু একটিপ নস্যি নিয়ে রুমাল দিয়ে নাক মুছে বলनেন, ‘স্ট্যালোন ভাই, চেষ্টা করে দেখব নাকি? এদের মধ্যে কেউ ইংলিশ জনে কি না ?’

স্ট্যালোন বলল, ‘একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন না।’
পাশ ফিরে মুকুন্দবাবু একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইউ নো ইংলিশ?
 ‘আই নো।’
‘ভেরি গুড। হোয়াট ইজ ইয়োর নেম?’
'মাই নেম ইজ ম পং। দিজ তু আর মাই ক্লেটিন। আন সুং, তং লিউ।’

ইংরেজি বলছে বটে, কিন্তু দুর্বোধ্য়্যুরিণে। ম পং বলে লোকটার বয়স অন্য দু'জনের থেকে একটু বেশি। মুকুন্দবাবুর মতোই পধ্চাশের কাছাকাছি। মারপিটের সময় ম পং উঠে এসেছিল। কিক্তু, ও তখন আন সুংকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করছিন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে মুকুন্দবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হোয়াই ইয়োর কাজিন ফাইটিং? হোয়াট গ্যাপেনড?'
‘দ্যাট জেন্টেনম্যান উইথ স্পেক...মিসবিহেভ।’
চশমাপরা ভদ্রলোক দুর্ব্যবহার করেছে। তার মানে বিনয় সরকার। ওহ, সেই কারণেই আন সুং চটে গিয়েছিল। কারণটা এ বার স্ট্যালোনের বোধগম্য হল। জেলের ভিতর যেসব বন্দি পয়সা দিতে পারে, তারা সুখে থাকে। কিক্তু, যারা তা দিতে পারে না, তাদের দুর্ভোগের শেষ নেই। ম পংরা বিদেশি। টাকা পয়সা পাবে কোথায়? সেই কারণে প্রথম দিনই

বোধহয় ওদের উত্যক্ত করেছে বিনয় সরকারের লোকরা। বয়স কম বলে আন সুং বলে ছেলেটা সম্তবত নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি। মেজাজ খারাপ করে তাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তা হলেে দোষটা ওর নয়, বিনয় সরকারের। তুে ছেনেটার উপর মায়া হন স্ট্যান্োনের। ওর চোখ কম্পিউটারে, কিন্তু মন এ দিকে। আর চুপ করে থাকতে না পেরে, চেয়ার ঘুরিয়ে ও আন সুংয়ের মুঢোমুখি হয়ে বলল, ‘আর ইউ আ কিক বক্সার ?’

এতক্ষণ মুখ গোমড়া করে বসেছিল আন সুং। কিক বক্সার কথাটা শুনে ওর মুখ উজ্জ్জ হয়ে উঠল। বোধহয় ইংরেজি জানে না। তাই ম পংয়ের দিকে তাকিয়ে বার্মিজ ভাষায় কী যেন বলन। ম পং তর্জমা করে স্ট্যালোনকে বলল, ‘ইয়েস, হি ডাজ কিক বক্সিং। ডেরি পপুলার ইন ইয়াঙ্গন। মাই কাজিন আস্কিং...আর ইউ আ বক্সার ? হাউ ইউ নো বক্সিং তেকনিক? হা হা হা।

ম পংয়ের মুখে নির্মল হাসি। দেঢে মনেই হয় (কुা এই লোকগুলোকে খানিক আগে হিংশ্র বলে মনে হচ্ছিল। স্যুযিলান দেখে
 করে প্রণাম জানাল।

স্ট্যালোনও ভদ্রতা দেখিয়ে চেয়ার ছেরৌ্যেটঠ হাতজোড় করে সেই


মুকুন্দবাবু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এ বার বললেন, ‘স্ট্যালোনভাই, তোমার তো একটা বক্ধু জুটে গেল। তোমাকেই এদের সামনে রাখতে হবে। কিক্তু, বিনয় সরকারকে তো চেনো। কাল থেকে নিজের লোকজন দিয়ে বুদ্ধের এই শিষ্যদের কী হাল করবে, সেটা বুঝতে পারছি।' বলার ভঙ্গিতে স্ট্যালোনের হাসি পেয়ে গেল। কী হল, ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ‘আপনি চিস্তা করবেন না স্যার। কালকেই আমরা জেলের ভিতর একটা বক্সিং ক্লাব থুলে দেব। রাহুল স্যারকে বলে আপনি একটা পাঞ্চিং ব্যাগের ব্যবস্থা করে দিন। তারপর দেখবেন, জেলের ইয়ং প্রিজনাররা কীরকম দলে দলে আমার ক্লাবে যোগ দেয়। আজ সকালেই আমার প্রথম ছাত্রটাকে পেয়ে গিয়েছি। আপনার পাশেই সে দাঁড়িয়ে আছে। ওর নাম বিনোদ।'

পাশ ফিরে বিনোদকে দেতে মুকুন্দবাবু বললেন, ‘কোথাকার ছেলে?'
‘এও এক ফরেনার, বাংলাদেশি। সাতক্ষীরার।’
‘তাই নাকি? আরে আমার দেশও তো ছিল সাতক্ষীরায়। আমর বাবা ইড্ডিপেনডেন্সের পরই ইছামতী পেরিয়ে চলে এসেছিলেন বসিরহাটে। আমার বাবার দ্যাশের ছেলে বলে কথা! একেও একটু চোথে চোথে রেখো। আচ্ছা, এই ছেলেটাকে নিয়েই তো তোমার সঙ্গে মোগোলের মারপিটটা হয়েছিন, তাই না?’
‘‘্যাঁ স্যার। এই সেই ছেলে। আমার কাছে বক্সিং শিখবে বলছে।’
‘জেলের ভিতর গুল্ডাগর্দি না করে বক্সিং...আইডিয়াটা चারাপ নয় ভাই। সত্যিই তো, রিংত্যে নেমে দেখাও, কে কত বড় মাস্তান। আমার তো মনে হয়, প্রতিটা ওয়ার্ডে অন্তত তিন-চারজনকে তুমি বক্সিং ক্লাবে পেয়ে যাবে। তা, একটা পাঞ্চিং ব্যাগের দাম কত ভাই ?’
‘অনেক রকম ব্যাগ আছে। লেদার পাঞ্চিং ব্যাগের্দুদ্মি আট-দশ হাজারের কম হবে না।’
‘বাবা, এত টাকা? মনে হয় না, সুপার সদ্কী' কিনে দিতে রাজি
 দাম কত?’
‘লেদার ব্যাগ यদি কিনে দিতে না পারেন, তা হলে প্র্যাকটিসের জন্য আপাতত ক্যানভাসের ব্যাগ দিলেই চলবে। তার দাম যোলোশো টাকা থেকে আঠারোশো টাকা। এথন অবশ্য কত বেড়েছে, জানি না। গ্গাভসের দাম হাজার-বারোশো। গোটা ছয়েক হলেই চলে যাবে। আর হাঁ, গোটা দশেক স্কিপিং রোপও দরকার। সব মিলিয়ে হাজার দশেক টাকা লেগে যাবে।'
'কিন্তু, প্র্যাকটিসটটা করবে কোথায় স্ট্যান্নোন ভাই ?'
‘কেন, মাঠের উন্টোদিকে ইন্ডোর হলে। ওখানে তো একটা পোডিয়াম আছে। সকান সাড়ে সাতটা থেকে সেকেন্ড কাউন্টিং অবধি তো ওখানে কিছু হয় না। পোডিয়ামটা আমরা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারি। ক্লাবঘরে কিন্তু বক্সিং প্র্যাকটিস করা যাবে না।’

জেলের ভিত়র একটা ক্নাব্যর মতে আছে। সেখানে গিয়ে বন্দিরা ক্যারাম, টেবন টেনিস গেলে। ফুট্বন আর ভলিবলের সব সরজ্জাম ওই ক্রাবঘরে রাথা থাকে। বছরে একবার করে জেনের যুট্লল আর ভनিবন টিম ম্যাচ থেলতে যায় প্রেসিডেল্পি আর আলিপুরের জেলের সর্গে । ষুটবল টিমটা নিয়মিত প্রাকটিস করে মিহির দাস বলে একজন কেচের কাছে। মুকুন্দবাবুর সন্গে কথা বলার সময় স্ট্যালোন মনে মনে ছকে নিল, মাস তিন্নেক সময় পেরে দশ-বারোজনকে ও তৈরি করে নিতে পারবে। দরকার হলে মায়ানমারের এই দু'জনকেও ওরা দনে নিতে পারে। কিষ্ু, আন সুং-রা হন ইউটি অর্থাৎ আভার ট্রায়ান। কতদিন এই জেলে থাকবে, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

মুকুক্দবাবু বললেন, ‘একটা কাজ করো ভাই। ঢুমি রাহন স্যারের কাছে আগে কথাঢ তোেো। জেলে এখন তো আর প্রিজনারদের ওৰু আটকে রাथা হয় না। তাদর সংশোধন করারু একটা চেষ্টা থাক্থ। মুদে




 হয়তো তোমায় টাকা পয়সা জোগাড় করে দিতে পারব না। কিক্ট, মর্যালি ঢোমার সঙ্গে আহি।’

মুকুদ্দবাবুর চোখের দিকে ঢাক্ষিয়ে স্ট্যালোন বলল, ‘সেটই যথেষ্ট স্যा।

## 中

বেনভেডিয়ারে অরিন্মদদার বাংলোতে ঢোকার জন্য বে এত জাপা পোহাতে হবে, কালকেতুর जা জানা ছিল না। গেটে সেন্ট্রিদের কাছে আগে নাম লেখাতে হন। তার পর মিনিট পাঁেক ধরে গাড়ি সাচ। ইন্টারকম্মে বারূूর্যেক কথাবার্তা চালাচানির পর অবশোে ভিতরে ঢেকার

অনুমতি মিলল ওদের। সন্ধে হয়ে গিয়েছে। ড্রাইভ ওয়েটা খুব সুন্দর করে সাজানো আলো আর গাছগাছালি দিয়ে। ব্রিটিশ আমলের বাংলো। অনেকটা জায়গা নিয়ে। বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। আইজি, করেকশনাল সার্ভিসেস। তার জন্য সিকিউরিটির ব্যবস্থা থাকবেই।

অরিন্দমদা ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন। সেই কারণে ফুম্মরাকে সজ্গে নিয়ে কালকেতু এসেছে আই জি-র বাংনোতে। গাড়ি থেকে নামতেই একজন ওদের প্পৗঢছ দিলেন ড্রয়িং রুমে। বললেন, ‘আপনারা বসুন, স্যার আর ম্যাডাম একুনি আসছেন।'

সোফায় বসতে না বসতেই কানকেতুর চোথে পড়ল, এক কোণে বসে রয়েছে অসিত ব্যানার্জি। বাংনার বক্সিং সংস্থার সেক্রেটারি। ছোটখাটো শরীর, তার উপর মাথায় হ্যাট। বিরাট ওই ঘরে ঢোকার সময় অসিতকে চোখেই পড়েনি কালকেতুর। ফুল্মরাই ওকে বলন, 'ওই দ্যাখো, অসিতবাবু।' ওর সঙ্গে কালকেতুর শেষ দেখা হয়েছিন ব<ক্বিভারতী স্টেডিয়ামে, যেদিন ডিয়েগো মারাদোনা এসেছিলেন। ত্যপ্রুয় তিনবছর হয়ে গেল। তার আগে কিন্তু প্রায়ই অসিত কাগজের র্শীক্সিসৈ অথবা গল্ফ গ্রিনের বাড়িতে এসে হাজির হত, বক্সিংয়েরুু খিবর দুচার লাইন ছাপানোর অনুরোধ নিয়ে। ওকে দেথেই অ্সী উটে দাঁড়িয়ে বলল,


অরিন্দমদার সজ্গে যে ওর আষ্মীয়তার সম্পর্ক আছে, সে কথা বলে কালকেতু জিজ্ঞেস করন, 'তুমি কেন এখানে ?’

অসিত বলল, ‘আমার অ্যাসোসিয়েশনের দরকারে। বক্সিংয়ে কী চলছে, তা নিয়ে তোমরা বড় কাগজের সাংবাদিকরা তো আজকান মাথা ঘামাও না। ক্রিকেটের আইপিএন আর ফুটবলের আই লিগ নিয়ৌ তোমরা পড়ে আছ।’

কালকেতু বলन, ‘কেন, এই ক’দিন আগেই তো বক্সিং নিয়ে একটা স্টোরি বেরিয়েছে আমার কাগজে। নিশীথদকে নিয়ে। একজন এশিয়ান মেডালিস্ট হাসপাতালে অযত্নে পড়ে আছে, অথচ তোমরা কর্তারা কেউ তাঁর নৌ্জ নিতেও যাওনি।'
‘তোমার রিপোর্টটা পড়ে পরদিনই আমি পিজ্জিতে গিয়েছিলাম

কালকেতু। নিশীথদাকে এখন কেবিনে রাখা হয়েছে। চিফ মিনিস্টার বনেছেন, অপারেশনের জন্য কোনও খরচ করতে হবে না। তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ছোট করব না ভাই। কিত্তু, বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের মামনা-মোকদ্দমা নিয়ে এমন ডুবে আছি, অন্য কোনও দিকে মনই দিতে পারছি না। কিছু লোকের জন্য বাংলার বক্সিংটা শেষ হয়ে গেল। সেই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জনাই আমি আইজি স্যারের কাছে এসেছি।'
‘অরিন্দমদা কি বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত ?’
‘না, না। যুক্ত করানোর চেষ্টাতেই এসেছি। উনি একবার আমাদের স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে প্রাইজ দিতে গিয়েছিলেন। তথন বক্সিং নিয়ে খুব ইন্টারেস্ট দেখান। তারপর থেকে মাঝেমােেই ওঁর কাছে আসি। এইরকম একটা মানুষ অ্যাসোসিয়েশনের মাথায় থাকলে সুবিধে হয়। আইজি স্যারের কাছে আজ একটা রিকোয়েস্ট নিয়ে এসেছি। মাসআ্থিক পর আমাদের ইলেকশন। উনি যদি বেঙ্গল বক্সিংয়ের প্রেসিজ্রেন্তুতে রাজি হন, তা হলে ইলেকশনটা এড়ানো যাবে।’
'অরিন্দমদা কি রাজি আছেন ?'
 এসেছি। আমদের হয়ে তুমিও ওকে৫বী তোমার কপ্ধা হয়তো উনি রাখতে পারেন।'

কালকেতু উত্তর দেওয়ার আগেই পর্দা সরিয়ে पুকে এলেন অরিন্দমদা। ওঁকে কোনওদিন ঘরোয়া পোশাকে দেখেনি কালকেতু। সবসময় সাহেবসুবোর পোশাকেই দেখেছে। পাঞ্জাবি-পাজামাতে অরিন্দমদাকে খুব সুপুরুষ লাগছে দেখতে। ওঁর পিছন পিছন ঢুকলেন সুদেষ্ণা বউদি। মধ্য পঞ্চাশ, তা সত্ত্তেও উনি সুন্দরী। অরিন্দমদা অফিসে দাপুটে হলেও, পারিবারিক আসরে খুব মজলিসি মানুষ। ফুম্মরার সঙ্গে উনি কথা বলতে লাগলেন। মিনিট পাচ-সাতেক একথা সেকথার পর অরিন্দমদা বললেন, 'সুদেষ্ণা, তুমি ফুম্মরাকে নিয়ে ভিতরে চলে যাও। আমরা খানিকক্ষণ অফিসিয়াল কতাবার্তা সেরে নিই।’

সুদেষ্ণা বউদি আর ফুল্মরা ভিতরে চলে যাওয়ার পর পাশ ফিরে

অরিন্দমদা বললেন, ‘আইএফএ সেক্রেটারির সঙ্গে কি তুমি কথা বলেছিলে কালকেতু ? ফুটবন লিগে আমাদের টিম থেলানো নিয়ে ?'

কালকেতু বলল, ‘বলেছিলাম। ওঁরা গভন্নিং বডিতে আলোচনা করে তারপর আপনাকে জানাবেন।'
‘প্রিজনারদের ওয়েলফেয়ার নিয়ে আমরা অনেক চিস্তা-ভাবনা করছি। কিন্তু, পুরো সিস্টেমটাই ধসে পড়েছে, বুঝলে। ব্রিটিশ আমলে জেলে তবুও ডিসিপ্লিন ছিল। সেটাই এখন নেই। চেষ্টা করছি, যাতে প্রিজনারদের পড়াণুনো বা খেলার দিকে টেনে এনে শোধরানো যায়।'
‘কাগজে পড়লাম, আলিপুরে বন্দি একটা ছেলে নাকি থুব ভাল রেজান্ট করেছে এবার হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় ?’
‘হাঁা, ছেলেটা জঙ্গলমহলের। দীনবক্ধু হেমব্রম। মাওবাদী অ্যাক্টিভিটিতে জড়িয়ে পড়েছিল। এনকাউন্টারের সময় ধরা পড়ে। ও পরীক্ষা দিতে চেয়েছিল। আমি প্যারোলে তার ব্যবস্থা কর্র্রেখ্গিলাম। কনভিক্টদের মধ্যেই কয়েকজন টিচার আছেন। তাঁরাই ওক্কে প্রিয়েছেন। ছেলেটা যাতে আরও পড়াশ্ৰুনা চালিয়ে যেতে পার্ত্ত িির চেষ্টা আমি করছি। আচ্ছা কালকেতু, তুমি সেদিন বলছিজ্লো দমদম জেলে নাকি একটা ছেনে আছে...সে নাকি ভাল বঙ্সার।'
 ছেলেটার নাম রণজয় মিত্র। अসিতও ওকে ভালমতো চেনে।'

নামটা तুনে অসিত লাফিয়ে উঠল, ‘কী বলছ তুমি? রণজয়...মানে স্ট্যালোন। বহরমপুরের সেই ছেলেটা? ও এখন জেলে! আমি ঢো ভাবতেই পারছি না। গত বছরও পাতিয়ানা থেকে ওর থ্ৰ゙জ করেছিল ইভ্ডিয়ান টিমের চিফ কোচ হরবিন্দর সিংহ। ওকে ট্রেসই করতে পারলাম ना।

অরিন্দমদা জিজ্ঞেস করলেন, 'ওর এগেনস্টে চার্জট্ কী?’
কালকেতু বলন, ‘আইপিসি থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর এ আর থ্রি হাঙ্ড্রেড টু। লাইফ সেনটেন্স হয়েছে। তবুও, ঐই ছেলেটাকে ফের বক্সিংয়ে ফিরিয়ে আনতেই হবে অরিন্দমদা। আপনার হেল্প চাই।’
‘বनো, আমি কী করতে পারি।'

निগ্যান প্রসিডিংস যা নেওয়ার, আমরা নিচ্ছি। কিস্তু, জেনের ভিতরই যাতে আপাতত ও বঙ্গিং চর্চাটা করতে পারে, তার ব্যবস্शা আপনি করে দিন। দমদমের জেলার রাহ্ল সিনগা আমার বন্ধু। আজ সকানেই ফোনে ওর সঙ্গে আমার কথ্থ হচ্ছিন। রাহান বনছিন, স্ট্যালোন নাক্ ওকে রিকোয়েস্ট করেছে, একটট পাঞ্ছিং ব্যাগ আর কয়েকটা গাডস কিনে দিতে। রাহন হয়েো আপনার সজ্গে কথা বনবে। যদি পার্রন, বপ্সিং্যের সরক্জামগেনো ওদের কিনে দেবেন।’
‘‘মার কোনও আপতি নেই। রাহনকে আমি বলে দিচ্ছি। কিষ্ু, প্রিজনারদের থেলাধুলো নিয়ে তোমাকে যে একটা প্ৰ্যান দিতে বनেছিনাম, তার কী হল? पूমি কি তা নিয়ে ভেবেছে?'
‘প্রিজনারদের নিয়ে একটা বঙ্সিং টুর্নামেট্ট করার কথা আপনাকে বলব ভাবছিলাম। आমেরিকায় নাকি এই সব টুর্নামেন্ট থুব পপুলার।
 কয়েকটা ফিম্মী হয়েছে, এই সাবজেট্ট নিয়ে।'
‘বঙ্লিং টুর্নামেন্ট! কিষ্ঠ, লড়বে কারা?’
‘‘্রিজনাররাই। আপনাদের ম্যাগাজিনে দেন্তিলী, সারা বাংলায় মোট সাতান্নট কারেকশনাन হোম আছে। निছ্ছি, সব মিनিয়ে
 অবশাই বেছে নেওয়া যাবে। যাদের শিথিয়ে নিলে বক্সিং টুর্নামেন্টে নামানো যাবে।
'কিষ্বু বাছাবাছির কাজটা করবে কে?'
‘এই কাজটা অসিতই করে দিতে পারে। ওর অ্যাসোসিয়েশনে অনেক কোচ আছেন। কর্মার বপ্পারদেরও কাজে নাগানো বেতে পারে। একেকটা জোনে চার-পঁচজন করে কোচ পাঠিয়ে দিনে, ওঁরাই ছেলে বেছে দিতে পারবেন। ঘাঁ, এবদু সময় লাগবে। ছেলে বেছে নেওয়া, তারপর তাদের ফিজিক্যানি তৈরি করা, টেকনিক শেখানো... একদু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিশ্তু, আমার দৃঢ় বিশ্ধাস, প্রিজনাররা ইন্টারেস্ট নেবে। এই টুর্নামেন্টের যাতে ঢান পাবनিসিটি হয়, সেটা आমি দেখব।
‘টুর্নামেন্টটা করতে কত টাকা লাগতে পারে অসিত？’
প্রশ্টট তুনে মুখ উজ্জল হয়ে উঠল অসিতের। ও বলन，‘লাথ দশেক টাকা তে বটেই। লোচদের পার্রি্রমিক দিতে হরে। জেলায় তাদের পাঠানো আর থাকার ব্যবস্থ আমি করে দেব। আপনাকে কোন থরচচ করতে হবে না। কিষ্ঞ，বপ্পিয়ের সরজাম কিনতে হবে।এ ছাড়া রয়েছছ， টুর্নামেন্ট চালানোর থরচ। আপনি স্যার একবার অনুমতি দিন। তারপর দেখুন，की ইইচই বাঁধিয়ে দিই এই টুর্নামেন্ট নিয়ে। জেলায় জেলায় আমি বঙ্झিং নিগ চালু করেছিলাম। আমার লোকজন সর্বত্র আছে। আপনি যদি চান，তা হনে কোনও টিভি চানেনকে আ্যাপ্রোচ করতে পারি। ওরাই স্পনসর করে দেবে।＇

কাनকেতু বনল，‘‘সিত মন্দ বনেনি। আগে তো কখনও এই ধরনের ঢুর্নামেন্ট হয়নি। ফলে চানেলওুো ইন্টারেস্ট নিতেও পারে।


 যখन বড় কোনও থেলা থাকবে না স্যার। তただ\}লে কাগজে বেশি
 কাनীপুজোর মাঝামাঝি হন বেস্ট টইইষ্ধটার মানে অক্টোবরের শেষ আর নভেম্বরের গোড়ায়। शাতে এথনও চারমাস সময় আছে। কথা দিচ্ছি，ফাইনাল বাউটের দিন আমি মেরি কমকে আনব। ভাবুন তো স্যার，জেল চ্যাপ্পিয়ন বপ্লারকে পুরস্কার দিচ্ছে অলিম্পিক মেডালিস্ট মেরি কম．．．কাগজে কীরক্ পাবনিসিটি হবে। তবে，এই টুর্নামেন্ট করার জন্য সবথেকে আগে আমাদের একজন হেড কোচ ঠিক করতে হবে। ফাইনাল সিপ্পটিন উনিই ঠিক করে দেবেন।＇

অরিন্দমা বनঢেন，‘এমন কোন কোচ আছেন，যিনি এই প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইবেন ？＇

কানকেহু বলन，‘আছেন একজন। তাঁর থেকে অ্রে কেউ বোগ্য বনে মনে করি না। কিক্ঞু，বিরকত হয়েই উনি বক্সিং থেকে সরে গিত্রেছেন। ওঁকে বক্সিংয়ে ফিরির্যে আনা সষ্ভব বনে মনে হায় না।
‘কে তিনি? আমি যদি রিকোয়েস্ট করি, তা হলেও রাজি হবেন ना?'

অসিত জিজ্ঞেস করল, ‘কার কথা বলছি ছুমি কালকেতু ? বুচানদা... ধৃতিমান বাগচী?’
‘উনি ছাড়া আর কে হতে পারেন?’
অরিন্দমদা বলনেন, ‘দঁড়াও, দাঁড়াও। ওকে আমি ভালোমতো চিনি কালকেতু। গ্রেট কোচ। লন্ডন থেকে ফেরার সময় একবার প্লেনে ওর সঙ্গে আমার আলাপও হয়েছিল। ইন্ডিয়ান বক্সিং টিমটাকে নিয়ে উনি ফিরছিলেন। কিক্তু, উনি বক্সিং থেকে সরে গেলেন কেন অসিত? কী কারণে?

অসিত বলল, ‘আমরা কর্তারা দায়ী নই স্যার। ওঁর এক ছাত্র হিমাংণ দাশগুপ্ত কমনওয়েলথ বক্সিংয়ে সোনা জিতেছিল। প্রেসের নোকেরা যখন ওর ইন্টারভিউ নেয়, তখন নাকি কোচ হিসেব্রে(্sিযুনদার নামটা উম্লেখ করেনি। তার বদরে পাতিয়ালার একজন কিউুর্ষীন কোচের নাম করেছিল। তাতে নাকি বুচানদা মারাঘ্ আঘ্ পান। তারপর থেকেই উনি কোচিং ছেড়ে দিয়েছেন।’
 বললেন, ‘হি ইজ দ্য রাইট চয়েজ। অל্ট্রেলোককে যে করে পারো, তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসো। উনি বক্সিং থেকে সরে যাওয়া মানে গ্রেট লস। উনি যদি হেড কোচের দায়িত্ব নেন, তবেই এই টুর্নামেন্ট হবে। নইলে নয়।' ১৩৬৯১

## এগারো

মাঠের ধারে গাছতলায় আন সুং আর বিনোদের সঙ্গে বসে আইসক্রিম খাচ্ছিল স্ট্যালোন। এমন সময় একজন সাজাওয়ালা এসে বলল, ‘এই..তোকে জেলার স্যার ডাকছেন।’

ছেলেটার বয়স কুড়ি একুশের বেশি নয়। ওকে চেনে স্ট্যালোন। নাম রামুয়া। ওর মুখে তুই তোকারি শুনে ভাল লাগল না স্ট্যলোনের।

কিশ্ত，জেলের ভিতর সভ্যত ভদ্রতার কোন বানাই নেই। হুঁটুর বয়সি ছেলেও বড়দের সদ্গে তুই তোকারি করে। ডাক ওনেও স্ট্যালোন কোনও উত্তর দিল না। বিনোদের সঙ্গে আইসক্রিম নিয়ে কথা বলার সময় ও ঠিকই করে নিন，ছেনেটটেক আজ সহবত শেখাবে।

রামুয়া মুথ খিঁচিয়ে বলन，‘बই তুয়ারের বাচ্চা，犭ুনতে পাচ্ছিস না， को বলছি？＇

স্ট্যালোনকে কিছু করতে হল না। বিনোদ উত্যে গিয়ে কলার চেপে হিড়িহ়ি করে ছেলেটাকে টেনে নিয়ে এল ওর কাছে। তারপর হাত মুচ্ডে ধরে বলল，＇$\Theta$ বার ভইদ্দভাবে ক，স্ট্যালোন স্যাররে কী কইতাসিলি？＇

রামুয়া বোধ্য় আশাই করেনি，এমন ব্যবহার পাবে। যস্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠা সত্ত্রেও রোয়াব দেখাতে গেল，‘ছাড় আমাকে ছাড়। আমি কিশ্ুু মোগোন ওস্তাদের লোক। পরে কিত্তু তোকে দেথে নেব।’


 কইরা ক‘িিছ，স্ট্যালোন স্যার আপনেরে জেন্না আহেব ডাকতাসেন। এহনই ক’．．．কইবি，না আবার দিমু।

কোমরে গাত দিয়ে কোনওরকমেব্র্ঠি দাঁড়িয়ে রামুয়া হাতজোড় করে বলন，‘স্ট্যােোন স্যার，আপনেরে জেলার সাহেব ডাকতাসেন।’

ওকে বাঙাল ভাষায় কথা বলতে দেতে স্ট্যালোনের খুব হাসি পেল। বিনোদ বলन，‘অহন या，তর কুন উস্তাদ আসে，ডাইক্যা আন।’ ছাড়া পেয়ে রামুয়া চো চা দৌ় মারন। স্ট্যালোন জিঞ্sেস করল， ‘বিনোদ，ঢুই এই টেকনিকটা শিখলি কোেেেকে রে？’
‘আन শিখাইসে। আন হইল গিয়া ময়ুনমারের క্রুস नि। কুফুুর কতরহম টেকনিগ জনে। রুজ সইনধ্যা বেলায় ওয়ার্ডে ঢুইক্যা যাওয়ার পর অর কাছ থেইক্যা একডা একডা টেকনিগ শি⿰亻।

বিন্নেদ আর আন দু’জনে একই ওয়ার্ডে আছে। প্রায় সমবয়সি। তাই দুজনের মধ্যে বেশ বক্ধুত্ধ হয়ে গিয়োে। কেউ কারও ভাষা বোবে না，তা সর্ধেও। আইসক্রিম্ম খাওয়া শেষ হয়ে গির্যেছিন，তাই স্ট্যালোন

বলन, ‘এই চল, রাহ্থল স্যার ডেকেছেন। আর দেরি করা ঠিক হবে না।’ বেশ কয়েকদিন আগে রাহন স্যারকে স্ট্যালোন বনেছিন বক্সিং ক্রাবের কথা। কিক্তু, স্যারই তো শেষ কথা নন। ওঁর মাথার উপর রয়েছেন সুপার স্যার। বিদ্যুৎ কুমার চ্যাটার্জি। ভদ্রলোককে স্ট্রং পার্সোনালিটির বনে কখনও মনে হয়নি স্ট্যালোনের। সব সময় সিঁটিয়ে রয়েছেন। কারারক্ষী সমিতির লোকজন...বিশেষ করে বিনয় সরকারের মতো অধস্তন কর্মীও ওকে চমকান। কোনও সমস্যা হলেই সুপার স্যার বলেন, ‘দাঁড়ান, রাইটার্সের সঙ্গে একবার কথা বলে নিই।’ মোগোলের সঙ্গে ওর যেদিন মারপিট হয়েছিল, সেদিন সুপার স্যার ছুট্রিতে ছিলেন। ডিউটিতে থাকলে, অত সহজে পরদিন সেল থেকে বেরিয়ে আসতে পারত না স্ট্যালোন। সুপার বিদ্যুৎ চ্যাটার্জির থেকে অনেক কড়া ধরনের মানুষ রাহুন স্যার। সিদ্ধাত্ত নেওয়ার সময় কারও মুখাপেক্ষী হন না। ওঁর হাতে পুরো দায়িত্ব থাকনে, বন্দিরা অনেক ভালভাবে থাকত।

মাঠ থেকে গেটের দিকে ছাঁটার সময় স্ট্যালোনেরুন্চিথে পড়ল, রামুয়া চৌকার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকজনের সঙ্গে কুক্ণী বিলছে। বোধহয় দল পাকাচ্ছে। জেলের রান্নাঘরকে বন্দিরা চৌরেক্ৰিলে। গোড়ার দিকে স্ট্যানোনকে ওখানেও ডিউটি দিতে হয়েছে খ্রায় তিন হাজার বন্দির
 হাজার রুটি বানাতে হয়। তি-রি-শ হা-জা-র! উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় সাত-আট ঘন্টা ডিউটি। গরমে সেদ্ধ হয়ে যেত স্ট্যালোন তখন। যে সব বন্দি বিনয় সরকারদের টাকা পয়সা দিতে পারে না, তাদেরই ওই ধরনের ডিউটি করতে হয়। চৌকার বাইরে বোর্ডে বড় বড় করে লেথা আছে, বন্দিদের কী কী খাবার দেওয়া হবে। কিষ্তু, সবাই জানে, ওইসব খাবার কখনও দেওয়া হয় না। সাধারণ বন্দিদের দিনে রাতে যা খাবার দেওয়া হয়, বাইরে ভিখিরিরাও তার থেকে ভাল খায়।

প্রথম প্রথম চামড়ার মতো শক্ত রুটি, গঙ্গাজনের মতো ডাল আর কুমড়ো-পটলের তরকারি থেতেই পারত না স্ট্যালোন। দুতিনদিন পর ও লক্ষ করে, ওয়ার্ডের একদন বন্দি জেলের খাবার খায় না। তাদের ভিআইপি বন্দি বলে। তাদের জন্য ওয়ার্ডের ভিতরই আলাদা থাবার

তৈরি হয়। তার বাবস্গা করে মেট। প্রতিটা ওয়ার্ডে একজন করে মেট্ थাকে। সে হল নেতাগোছের। সেও একজন বন্দি। সপ্তাহে দেড় দু’হাজার ঢাকা দিনে সে ভাল নাকি খাবারের ব্যবস্থা করে দেয়। ওদের ওয়ার্ডের মেট হল সাধন বনে একজন নাইফার। স্ট্যােোন জেলের খাবার থেতে পারছে না দেचে সাধনই একদিন বলে, ‘তোর বাড়ির লোকজন এনে आমাকে একটু দেথিয়ে দিস তে!' দেখিয়ে দেওয়ার অবশ্য প্রয়োজন ছিন না। জেলে বাড়ির লোকজন দেখা করতে এলে মেটরা লক্ষ্য রাথে। জেনে যায়, কে কত পয়সাওয়ালা ঘর থেকে এসেছে। জেনের বাইরেই সষ্তবত রুসাতির সঙ্গে কোন রফা হয়েছে। কেনनা, দু তিনদিন পর সাধনই বলেছিল, ‘এই, তোকে জেলের খাবার থেতে হবে না। ঢুই ভিঅাইপি খাবার খাবি’

গেট এরিয়ায় জেলার স্যারের ঘরে ছুকেই স্ট্যালোন দেখল,

 পারन ও। निर्यল পুরকায়েত। ভদ্রলোক রাজনীত্তিত্কিতেন। দমদলে


 সেই বাপারেই কথা বলছেন।
‘कী, আমাকে চিনতে পারছ রণজয়? আমি কানকেতু নন্দী, সাংবাদিক। বছর দূट্যেক আগে তোমার ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম, মনে আছে?' রাহ্ন স্যারের সামনে সরাসরি অস্বীকর কন্তে পারল না স্ট্যালোন। घাড় নেড়ে জানাল, চিনতে পেরেছে। জেনে پুপি হনেন কানকেতু স্যার। বললেন, ‘‘োমাদের রাহান স্যারের মুঢে ওনলাম, জেনের ভিতর ঢুমি নাকি একটা বঙ্झিং সেন্টার খুলতে চাও?'

স্ট্যালোন বनন, 'ইচ্ছে তা আছে, কিশ্ম...'
‘কোনও কিস্ুু নেই। কের বক্শিংঢা তরু করে দাও স্ট্যালোন। তোমার জন্য আজ আমি একটা উপহার নিয়ে এসেছি। রাহন খ্লছিন, তুমি নাকি বই পড়তে থুব ভালবাস? তোমাকে দেব বলে আমি মহম্মদ আলির

অটোবায়োখ্রাফি নিয়ে এসেছি। তুমি কি জনো, সেই বইটার নাম কী?’

‘করৌট্য। বইটা পড়লে, নিজেরে ঢুমি ইন্সপায়ার্ড করতে পারবে?’ কথাটা বনেই অ্যাটচি কেস থেকে একটা বই বের করে এগির্যে দিনেেন কানকেছু স্যার।

মলাটে মহন্মদ আলির হবিটা দেথে সারা শরীরে বিদ্যুৎ থেলে গেল স্ট্যেলোনের। বহরমপুরে চিন্টুদার বাড়ির শো-কেসে ও একবার এই বইটা দেとেছিল। কিস্তু তথন চাইতে সাহস পায়নি। এই চিন্মুদাই ওকে প্রথম বক্সিং ক্লাবে নিয়ে গিয়েছিলেন। বইটা স্ট্যালোন তথন কিনবে ভেবেছিন। কিত্ত, ज আর হয়ে ওঢেনি। ভানই হন, ওয়ার্ডে কয্যেকটা দিন ওর সময় কেটে যাবে বই পড়ে। বইটা হাতে নিয়ে স্টালোন বনল, ‘থ্যাক্ক ইউ স্যার। এই বইটা পড়ার থুব ইচ্ছে ছিন।’
 পাশ ফিরে এবার বললেন, ‘আমার এই বন্ধু কালরেহু'..কত বড়

 মহম্মদ আনির ইন্টারভিউও নিয়োো’
 আপনার কোথায় দেখা হয়েছিন স্যার?’
‘এই কলকাতাতই। নব্বই সানের ডিসেষ্বরে আনি একবার কলকাতায় «সেছিনেন। না, বপ্পিং করতে নয়। ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য। তখनই তাজ বেभল হোটেেে ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তখন অবশ্য ওঁর অনেক বয়স। সেই অসুখও হয়ে গিয়েছে। পারকিনসস ডিজিজ। ওর সঙ্গে একটা ছবিও তথন তুলে রেরেছিলাম। তুমি यদি কোনওদিন আমার বাড়িতে যাও, তা হলে দেখাতে পারি’’

রাহন স্যার বললেন, ‘তোমাদের জন্য কালকেতু স্যার আরও কয়েকটা জিনিস নিয়ে এসেছেন স্ট্যালোন। ব্্সিং্যের সব সরজ্জা। পিচবোর্ডের বাজ্সের ভিতর জিনিসণ্ডনো প্যাক করা আছে। খুলে দেখতে পারো।

স্ট্যালোন পা বাড়ানোর আগেই বিনোদ জিজ্ঞেস করল, ‘আমি দেখুম নাকি গুরুদেব?’

কালকেতু স্যার হেসে বলল, ‘তুমি খুলবে? আচ্ছা, খোলো তা হলে।'

বাক্সতুনো তাড়াতাড়ি খুলতে লাগল বিনোদ। প্রথমেই পাঞ্চিং ব্যাগের বাক্সটায় হাত দিয়েছে। লাল রডের লেদার ব্যাগটা দেখে ও नाফ্যিয়ে উঠল। বিনোদের চোখমুখ দেখে স্ট্যালোনের মনে হল, অনেকদিনের থিদে ওর মধ্যে জমে আছে। পারলে একুনি ঘুসি মারতে ওরু করবে। প্যাকিং বাক্স থেকে বিনোদ অনায়াসে অত ভারী ব্যাগটা তুন্ে এনে মেঝেতে রাখল। তারপর আর একটা বাক্স থুলে স্কিপিং রোপज্তলো বের করে আনল। লাল, নীল, হলুদ...নানা রঙের ছয়-সাতটা রোপ, পাতঞ্ধা চামড়া মোড়ায়। श্যাম্ডেনে বন বিয়ারিং দেওয়া। দেথে





 यাc্র্, পুজোর ঠিক পরে। তারজন্য তোমাদের প্রস্তুত হতে হবে।'

কম্পিটিশনের কথাটা স্ট্যালোন ঠিক বুঝতে পারল না। সেটা আম্দাজ করেই রাएন স্যার বললেন, ‘এখনও ফাইনাল কিছু হয়নি। পরে সব জানতে পারবে। যাক সে কথা, একজনকে তো দেখছি, তোমায় งরুদেব বলে ডাকছে। তোমার ক্ুাবে ক'জন শিষ্যকে শেষ পর্যন্ত পেলে স্ট্যালোন?'
‘স্যার, আপাতত পাচ-ছ'জন হয়েছে। বেশিরভাগই মার্শাল আর্টস শিতে এসেছে। ক্যারাটে, কুংফু, কিক বক্সিং, তায়কোন্ডো। বিনোদ ছাড়া বभ্যার বলতে আর কাউকে পাইনি। আমার মনে হ্য়, গ্নাভস হাতে আমাদের প্র্যাকটিস করতে দেখলে, আরও কয়েকজন জুটে যাবে।'

কথাটা শেষ করতে না করতেই বিনোদের উত্তেজিত গলা ওুনতে

পেল স্ট্যালোন, ‘এই দ্যাখেন তরুদেব। আমগো নইগ্যা कী সো্দর গ্লাভস আনসে স্যাররা। ষইর্যা দ্যাখেন।’

বनেই দূর থেকে মাভস জোড়া ছুড়ে দিন বিনোদ। লাল রঙের একটা পেয়ার। তার গায়ে সাদা অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা মোননেট। তার মানে মোননেট কোম্পানির তৈরি ঞ্মাভস। বহরমপুরে অবশ্য ও ইউনাইটেড কোম্পানির ম্মাভস ব্যবহার করত। সিলিং থেকে ঝোলানো আनোয় চকচক করছে গাভস দুটো। হাতে লুফে নিয়ে গ্মাভসের মসৃণ গায়ে আঙুল বোলাল স্ট্যালোন। শেষবার ও হাত থেকে গ্মাভস থুলেছিল দু’হাজার এগারো সালের পনেরোই জুন। সেই গ্মাভস জোড়া হয়তো এখনও বহরমপুরের সেভেন স্টারস ক্লাবের তাকে ধুলোর মধ্যে পড়ে আছে। প্র্যাকটিস শেষ করে সেদিন সন্ধ্যায় ও ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসছিল বাইকে চেপে। তখনই কালাচাঁদ ওকে ডেকে নিয়ে যায়। কালাচাঁদের চেহারাটা চোখের সামনে তেসে উঠতেই স্টে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। গ্ষাভসের ভনক্যু থুলে ধীরে چীররু গুলগুলো ও ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিদ্যুৎতর্ৰুুওির সারা শরীরে থেলে গেন।

প্রায়ই একা থাকলে ও যা বলে, সেটা द্ষৌ̣িড় করে ফের বলল


## বারো

বহরমপুর থেকে ফিরে এসেছে তথাগত। ওকে নিয়ে গন্ফগ্রিনের ক্যাফে কফি ডে-তে বসেছে কালকেতু। ওর ল’ইয়ার বন্ধু জয়ত্তনারায়ণ চ্যাটার্জি খুব কাছাকাছি সমাজগড়ে থাকে। তাকেও ডেকে নিয়েছে। কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্ট্যালোনের লাইফ সেনটেন্স হল, সেটাই ওদের জানাবে তথাগত। পুরো কেস হিস্ট্রি তনে তবেই কালকেতুরা সিদ্ধাস্ত নেবে, হাইকোর্টে আপীন মামলা করবে কি না? যাতে স্ট্যালোনকে ছাড়িয়ে আনা যায়। কাউন্টার থেকে তিনটে কোল্ড কফির পাস নিয়ে এসে

তিনজন এককোণে বসেছে। কফিত্রে চুমুক দিয়ে কালকেতু বলল, ‘তথাগত, এবার ঢুই তুরু কর।’
'মার্র দু'দিন্নে মধ্যে আমার পক্ষে যতটা তথ্য জোগাড় করা সষ্তব, তা করেছি কানকেতুদা।’ তথাগত বলল, ‘এফস্আইজার থেকে ুরু করে, পুনিশের চর্জশিট, ময়না তদন্তের রিণোঁ, কোর্টের রায়...সব কপি আমি জয়শ্তদার জন্য নিয়ে এসেছি। প্া, কথা বনেছি বহরমপুর থানায় ওসি, পাবनিক প্রসিকিউটার, স্ট্যােোনের কয়েকজন প্রতিবেশী আর ওর উকিন ছুষারবাবুর সঙ্গেও’

কানকেতু জিজ্েেস করন, 'র্স্সাতি বলে মেয়েটের সঙ্গে কथা বनिসनि?
'সরি, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। রুসাতি আর ওর বাবা মহিমবাবুর সঙ্গেও দেখা করেছি। স্ট্যালোন বে ক্লাবে প্রাকটিস করত, সেই সেভেন স্টারস ক্লাবেও গিত্যেছিলাম। প্রত্যেকের বয়ান আমি কম্পিউউ্ৰ্রে লিথে রেখ্খেি। জয়ন্তদাকে আমি কপিণুনো দিয়ে দেব।'
‘भूরো বাপারট খনে তোর कী মনে হন রে?’○
‘প্রতিবেশীীা বিশ্ধাসই করে না, স্ট্যালোন লিষ্ধুমীপ করেছ্রিন অথবা
 शুব প্রভাবশাनী একজন কেউ হিলেন।লু লোকটা কে, সৌা একমাত্র জ্রানে স্ট্যালোন। কিল্ু, পুলিশ অথবা জজসাহেব কারও কাছে ও সেই লোকটার নাম রিভিল করেনি। কেন করেনি, সেটই রহস্যয়য।
‘হয়তো সে স্ট্যালোনকে ঞ্রেট করেছে। এমন ভয় দেখি়়েছে বে, মুখ ચুললে ভয়ানক বিপদ হবে।'
‘তা হতে পারে কালকেতুদা। তবে, যা ওনে এলাম, তাতে এই কেসটায় অনেকণগো অ্যাপ্গেল আছে। नাভ ট্রায়াभল, প্রোমোটিং বিজনেস, ক্রাব রাইভানরি অ্যাল্ড জেলাসি।
‘প্রথমম লাড ট্বায়াগলেে কথাটা বল।'
‘রুসাতি বলে মেল্যেটার সল্গে স্কুনে পড়ার সময় থেকেই স্ট্যালোনের প্রেম। র্সসাতির বাবা মহিমবাবুর শাড়ির বিরাট লোকন আছে খাগ়়া বাজার। বেশ পয়সাওয়ালা লোক। স্ট্যালোনকে উনিও

খুব পছন্দ করেন। কিক্তু, মাねখান থেকে উদয় হল কালাচাঁদ বলে একটা ছেলে। সে রুসাতির পিছনে লেগেছিন।’
‘কালাচাচেরের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কী?’
‘ছেলেটা সোনাপট্টি বলে একটা জায়গার। ওর বাবার ছোট একটা রেডিমেড পোশাকের দোকান আছে। খারাপ সংসর্গে মিশে ছেলেটা অল্পবয়সেই বতে গিয়েছিল। ওর সঙ্গে স্ট্যালোনের একবার ছোটখাট ঝামেলা হয়েছিন রুসাতিকে নিয়ে। আবার সেটা মিটেও যায়। কালাচাঁদও সেভেন স্টারস ক্লাবে বক্সিং শিখত। যেদিন পুলিশ স্ট্যালোনকে ধরে, সেদিন নাকি ক্লাবেরই একজন...স্ট্যালোনের বাইকে বসে কালাচাঁদকে ব্রিজের দিকে যেতে দেখেছিল। পুলিশ সেই আই উইটনেসের কথা গ্রাহ্যই করেনি। কেননা, কালাচাঁদ নাকি প্রমাণ দিয়েছিল, ওই দিন ও বহরমপুরেই ছিল না। পলাশীতে একটা বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল।
‘কালাচাঁদের সঙ্গে তুই কথা বলেছিলি ?’
'না কালকেতুদা, তাকে পাইনি। আশ্চর্যের ব্যাffির হন, পুলিশ স্ট্যালোনকে অ্যারেস্ট করার মাসখানেক পর্র্কে, বহরমপুর থেকে কোথাও চলে যায়। ওর বাড়ির লোকেরা বরৌ্মি্মি, কোথায় গেছে জানে না। কালাচাঁদ কিষ্তু আর বহরমপুরে ফিক্কু 乡িয়নি।

জয়ন্তনারায়ণ এতক্ষণ চুপাপ তথাগতর কথা ওুছিল। এবার বলল, ‘তার মানে, পুরো ঘটনাটার পিছনে একটা বড় মাথা ছিল। যাক গে, তুমি বল প্রোমেটিং বিজনেসের অ্যাঙ্भেলটা কী?’
‘কক্কণা বনে যে মেয়েটা কিডন্যাপড আর খুন হয়েছিল, তার বাবার নাম সদাশিব চৌধুরী। উনি প্রোমোিি ব্যবসা করেন। লোকে বলে, সেইসঙ্গে উনি স্মাগলিংয়ের সঙ্গেও যুক্ত। পুলিশ আর অপরাধ জগতের লোকেদের সঙ্গে তাঁর নিত্য ওঠাবসা। গোরাবাজারে ভাগিরথীর ধারে এক বৃদ্ধা মহিলার বাড়ি জবরদখল করে সেখানে ফ্ল্যাটবাড়ি বানানোর প্ল্যান কষছিলেন এই সদাশিব। তাতে বাধা দেয় স্ট্যালোন। কেননা, সেই বৃদ্ধা মহিনা...প্রত্মি ঘোষ হলেন ওদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। বহরমপুরে শুনলাম, স্ট্যাল্যোনকে নাকি জানে মেরে দেওয়ার হ্মকি

দিয়েছিিন সদাশিবের তুভারা। কিত্তু, বক্মার হিসেবে ওর জনপ্রিয়তার কারণে খারাপ কিছু করতে সাহস পায়নি। সদাশিব এক ঢিলে দুই পাথি মারার চেষ্টা করেছিলেন। ওই সময়ে নাকি স্মাগলারদের সল্গে ওঁর আামেলা াঁঁধে। লেনদদেের কারণে। শোধ নিতে স্মাগলাররাই নাকি কক্কণাকে কিডন্যাপ করেছিল। সেই দায়টাই উনি স্ট্যালোনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন।'
‘আর পুলিশ সেটা বিশ্পাসও করে নেয়?’
‘বললাম না, পুলিশের একাশেের সঙ্গে ওঁর ভাল যোগাযোগ शिन।'

কানকেতু জিজ্মেস করল, ‘‘্লাব রাইডালরির আ্যাঙ্গেলটা কী রে?’
‘বহরমপুরে দুটো ক্লাবের মধ্যে ভয়ানক রেষারেষি। একটা হচ্ছে সেভেন স্টারস, অনাত্ নেতাজি ব্যায়াম সমিতি। প্রথমটা চিন্টूদার ক্লাব নামে পরিচিত। যেখানে প্র্যাকটিস করত স্ট্যালোন। অন্যাঋ্ডেগাদার ক্বাব। ওই ক্রাবের প্রেসিডেন্ট আবার জেলা পলিটিত্রের্রে প্রিজন বড়

 কলকাতায় স্ট্যালোন জুনিয়ার ন্যাশনাল বঙিংe্t চ্যাস্প্য়ন হওয়ার পর
 স্টারসের পিছনে এসে দাঁড়ান। জাগাদার ক্লাবের ছেনেরা এটা বরদাস্ত করতে পারেনি। जারাই নাকি ষড়גষ্ত করে স্ট্যালোনকে ফাঁসিয়েছে।'

জয়ন্তনারায়ণ বনল, ‘এই অ্যাঙ্গেনটা ঘুব জোরালো বলে আমার মনে হচ্ছে না। স্ট্যালোনের পরিবার সম্পর্কে খ্খীজ নিয়েছ? ওর বাবা কি করতেন ?'
'ওর বাবা সুরজ্জনবাবু খাদি গ্রামোদ্যোগে চাকরি করতেন। গাপি গো লাকি টাইপের মানুষ ছিলেন। কোনও ঝুট বামেলায় থাকতেন না। কারও সঙ্গে ওঁর শজুতাও ছিন না। স্ট্যালোনের জেল হওয়ার পর লোকলজ্জার ভয়ে আর বহরমপুরে থাকতে পারেননি। ওনनাম, ওদের এক आা্̣ীয়ের বাড়ি মানদহে চলে যান। মাসতিনেক आগে মানদঢে नাকি ওঁযা নৌকাডুবিতে নিৰ্থোজ হয়ে যান।
‘এথन ఆँদদর বাড়িতে কেউ থাকেন?’
‘না, স্ট্যালোনের নিকট আা্ֶীয় বনে কেউ নেই। গোরাবাজারে ছোট্ট তিন কামরার এক্টা বাড়ি। সেটা তানাবক্ধ হয়ে পড়ে আছে। রুস্সাতি বनন, মাঝে মাঝে ও গিয়ে ঘরদোর সাফাই করে আসে নোকজন নিয়ে গিয়ে। স্ট্যালোন যখন বহরমপুর জেলে ছিন, তখন অনেকেই ওর সঙ্রে দেখা করতে যেত। কিন্তু, দমদমে ট্রা্সফার হয়ে আসার পর থেকে রুসাতি ছড়া আর কেউই ওর সঙ্গ যোগাযোগ রাথে না।’
‘এই রুসাতি মেয়েটা কী করে?’
‘বি.এ পাস করে এথন বাবার বিজনেসে সাহাযা করছে। ও বাবার একমাত্র মেয়ে। ভবিব্যতে ওকেই নাকি বাবার বিজনেস দেখতে হবে। দু’স্তাহ অন্তর বাবা আর মেয়ে মিলে কনকাতায় মহাজনের কাছ থেকে মান কিনতে আসে। তখন স্ট্যালোনের সঙ্গে দেখা করে যায়। আমি কথা বনে দেখলাম, রুস্সাতি থুব বুদ্দিমতী মেয়ে। স্ট্যানোনের জ্র্ম্য়ચনেক
 আটকাতে পরেনি।'
 লোয়ার কোদ্ট জাজমেন্ট বেরির্যে যাওয়ারুে কেন ওর হয়ে কেউ

‘ওদের উকিল নাকি বলেছিল, হাইকোর্টে গির্যে লাভ নেই। যালতু কিছু টাকা খরচা হবে। সব খতিয়ে দেতে আমার তো কালকেতুদা মনে হন, এটা একটা বড় রকম্মের ষড়ষন্ত। এতে পুলিশ, উকিন, কোব্টের লোকজন...সবাই টাকা খেয়েছিন। আপনি ভাবতে পারেন, পুলিশ চার্জশিট দিয়েঘিন ফর্রেনসিক রিপোঁ্ট পাওয়ার আগেই। তখন বলেছিল, পরে সাপ্পিমেন্টারি চার্জশিট দেবে। কিক্ৰু, তাতে অনেক ফাঁক থেকে গিয়েছে। জয়ষ্তদা কপিওুেনা দেখনে বুঝতে পারবেন।

কালকেতু জিজ্sেস করন, ‘জয়ুণ্ত, কী করা যায় বনো তো? আপীল মামলা করলে কবে তার নিষ্পত্তি হবে, তার কোনও গ্যারান্টি নেই।

ছয়মাস লাগতে পারে, আবার বছরও ঘুরে বেতে পারে। কিন্তু, এই ছেলেটাকে মাস তিন-চারেকের মধ্যে আমি বের করে আনতে চাই।

জয়ন্তনারায়ণ বনল, ‘একটা উপায় আছে। আপাতত ওর জামিনের চেষ্টা করা। তবে হাইকোর্টে আমাকে সলিড যুক্তি দেখাতে হবে। লোয়ার কোর্টে কী কী থুঁত ছিল, সেটা কাগজপত্তর দেখে আমি বের করে ফেলব। মামলা সাজাতেও আমার দিন সাতেক লাগবে। ফাইল করার পর কিন্তু সব, জজসাহেবের মর্জি। ডিভিশন বেঞ্চে কোন্ কোন্ জজ থাকবেন, তা তো আগে থেকে বলা যায় না। তাঁরা ইচ্ছে হলে জামিন দিতে পারেন, আবার আটকেও দিতে পারেন।’
‘জজসাহেবকে কি বোঝানো যায় না, স্ট্যালোন ছেলেটা থুব ট্যালেন্টেড। সুযোগ পেলে ও দেশের জন্য মেডেলও এনে দিতে পারে।’
‘না ভাই। ওঁরা আইন ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। আইনের বাইরে যাওয়ার কোনও উপায় নেই ওঁদের। তবে তোমরা যদি কাগজে স্ট্যালোনকে নিয়ে রেগুলার লেথালেথি করো, তা হলে জজসাহেবরা খানিকটা ইনফ্লুয়েন্সড হলেও হতে পারেন। ওঁরাও তো এই স্ম্য়্ধে বাস করেন। বাই দ্য বাই, বপ্সিংয়ে এই ছেলেটার ট্র্যাক রেকা্যু হ্টী, আমায় বনো তো কালকেতু। ব্্সার হিসেবে ওর অ্যাচিভমেন্ট্য

স্ট্যালোনকে আমি প্রথম দেখি জুনিয়র ন্য়প্ৰুলি চ্যাম্পিয়নশিপে। সেখানে ও বেস্ট বপ্সারের টাইটেল পেয়েছিল্লেeকাগজে কাগজে তখন
 কোচিং ক্যাম্পে ডাক পায়। মাস দুয়েক পরে ইন্ডিয়া টিমের হয়ে স্ট্যান্লোন কলম্বোতে যায় ইন্দো-শ্রীনক্কা মিটে। সেখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ব্যান্টমওয়েটে। তার মানে ওর একটা ইন্টারন্যাশনাল মেডেলও আছে। অ্যাচিভমেন্ট বলতে এইটুকু। খুবই শর্ট স্প্যান।'
‘ইন্দো--্রীলক্কা মিটের পেপার কাটিং আমায় জোগাড় করে দিতে পারবে কালকেতু? জজসাহেবদের কনভিস্স করতে আমার তা হলে সুবিধে হবে। সেইসঙ্গে স্ট্যালোন সম্পর্কে বক্সিং জগতের অন্যরাঁ যদি কেউ প্রশংসা করে কিছু বন্েে থাকেন, সেই পেপারকাটিংও আমার দরকার।'
‘তথাগত সব পেপারকাটিং তোময় দিয়ে দেবে। ছেলেটার কপাল দেখ, পাতিয়ালায় প্রায় সারা বছর ধরে কোচিং চলে। সেখানে যদি

স্ট্যালোন থ্থেকে বেত, তা হলে গতবার এশিয়ান গেমস টিম্মে ও पুকে শ্যে। কিজ্ত, দিন দশেকের ছুট্টিতে বাড়িতে বেড়াতে এসেই খুন্রে দা়্যে জড়িয়ে পড়ন।'
‘ছেনেটটর সদ্গে আমি যদি কথা বলঢে পারতাম, তা হনে থুব ভাল হত কালকেতু। মামলা করার আগে আমাকে অন্তত সিওর হতে হবে যে, খুনটা স্ট্যালোন করেনি।’
‘কবে কথা বলতে চাও, বলো। আমি রাহান সিনহাকে বলে দিচ্ছি। ল 'ইয়ারদের তো কোনও সমস্যা নেই। প্রিজনারদের সঙ্গে তোমরা যখন তখন গিয়ে কথা বনতে পারো।

জয়ন্তনারায়া বলল, ‘যত তড়াতাড়ি সঙ্তব ওর সঙ্গে কথা বলা यায়, ততই মঙল। গাইকেরেট্টে আপীল মামলার জনা কিস্তু অনেক দেরি হয়ে গির্রেছে ভাই। ১৬,৫১৮

## তের্রো

জেন পাগলি হয়েছে। ইজোর হলের জানলা দিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে স্ট্যালোন দেখন, ব্দ্দুক আর नाঠि হাত্ আর্মড গার্ডরা फ্কের্ড় যাচ্ছে ফুটবল মাঠের দিকে। নিজেদের মধ্যে চিৎকার করে ল্লু যেন বলছে। ওদের কথাওলো অবশ্য শোনা যাচ্ছে না। কেকৌ? , জেলের ভিতর ইতিমধোই সাইরেন বাজতে শুরু করেছে। এすর্đীপ ওয়ার্ডের বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিন বন্দিরা। সাইরেনের শদ্দ নুন বুক্টের়ে সবাই ওয়ার্ডের ভিতর पুকে পড়েছে। ক্যান্টিনের ঝাঁপও বন্ধীইয়ে গেন। জেলের ভিতরে রাস্তাঘাট অক্থ সময়ের মধ্যেই সুনশান। আর্মড গার্ডরা অলি ছূড়তে అরু করেছে। কার উদ্দেশ্যে কে জানে? ওনির আওয়াজে আশপাশের গাছওুো থেকে পাথির ঝাঁক বেরিয়ে ডাকতে তরু করল।

ইভ্ডোর হনের ভিতর বিনোদ এতক্ষণ স্কিপিং করছিন। দরদর করে ঘামছে। সাইরেনের শব্দ đুনে ও ভয় পের্যে গিত্রেছে। পাশে এসে বনল, ‘को হইসে ওুরুদেব। গার্ডরা গুলি ছুড়ততসে ক্যান?’

বিনোদের ফ্যাকাশে মুখটার দিকে তাকিয়ে স্ট্যাল্লোন বলল，＇ধুর বোকা। একে বলে জেল পাগলি হওয়া। মাসে একবার করে হয়। তুই এত ভয় পেয়ে গেলি কেন ？’
＇গার্ডরা কি পাগল হইয়া গ্যাসে？’
‘আরে না। এটা রিহার্সাল চলছে। ব্রিটিশ আমলে জেল থেকে অনেক সময় বন্দিরা পালিয়ে যেত। অনেক সময় নিজেদের মধ্যে অথবা সেন্ট্রিদের সঙ্গে ভয়ানক মারপিট করত। তখন তাদের থামাত এই আর্মড গার্ডরা। এখন ওসব ঘটনা থুব রেয়ার। কিন্তু，যদি কখনও ফের ঘটে，তার জন্য তো নিজেদের তৈরি রাখতে হবে। সেই কারণে আর্মড গার্ডরা প্র্যাকটিস সারছে। একেই বলে，জেল পাগলি হওয়া। এই সময়টায় জেনের বড় কর্তারা সবাই হাজির থাকেন। ওই দ্যাখ，ক্যান্টিনের কাছে চেয়ারে বসে আছেন সুপার স্যার，রাহুন স্যার，আরও অনেকে। ওঁরা দেখছেন，রিহার্সাল ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা। বুঝলি কিছু？’
‘ওহ，অহন বুঝসি। এই জেলে আমি আসার পর এই⿱彐𧰨冫⿰亻⿱丶⿻工二又 ইইন্ কি না। তা，পাগলামি কতক্ষণ চইলব গরুদেব 2 B
 পরই সাইরেন থেমে যাবে। আবার লোকজ্লারিয়ে পড়বে। যাক সে কथা। আর সময় নষ্ট করা যাবে না। আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। এরপর সুশীলরা রায়বেঁশে ড্যান্স প্র্যাকটিস করতে আসবে। চল，পাঞ্চিং ব্যাগটা দু＇জনে মিলে ঝুলিয়ে দিই। আজ ক＇জন এসেছে রে？’
‘জনা পনেরো হইব। নাম্বররটা দিন কে দিন বাড়তাসে। আইজ আসিফ বইল্যা একডা পোলা আইসে। ফিজিক্যালি থুব স্ট্রং। কী মাসল। ওই পোলাটার বক্সিং হইতে পারে।＇
‘ওকে দেতেছি，ডাকাতি করত। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের ছেলে। হাঁ；；ওর খুব মাসকিউলার বডি। কিক্তু，মাসল থাকনেই যে বক্সার হতে পারবে，তা নয়। বরং উল্টোটাই। বেশি মাসন থাকলে স্পিড কমে যায়। আর যে বক্সারের স্পিড নেই，তার পক্ষে বেশিদুর এগনো সম্ভব না।＇

কথাটা অবশ্য ওর নয়，স্ট্যালোন প্রথম ওুনেছিল বহরমপুরে

চিন্টুদার মুণে। বডি বিল্ডিং করতে করতে কালাচাঁদ মাঝে একবার ওদের সঙ্গে বক্সিং শিখতে এসেছিল। তথননই এই কথাটা বলেছিলেন চিন্টুদা। পরে পাতিয়ালায় ন্যাশনাল ট্রেনিং ক্যাম্পে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল স্ট্যালোন, বক্সিংয়ে সফন ইওয়ার জন্য স্পিড কতটা দরকারী। ফিজিক্যাল স্পিড তো বটেই, মেন্টাল স্পিডও। স্প্মিট অফ আ সেকেন্ড। তার মধ্যৌ বজ্সারকে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিতে হবে। পলকের মধ্যোই ঠিক করে ফেলতে হবে, কখন আক্রমণে যাবে, কখন ডিফেন্স করবে। সিদ্ধান্তে ভুন হলেই নক আউট!

দু'জনে মিলে পাঞ্চিং ব্যাগটা আঙটায় ঝুলিয়ে দিল ওরা। ব্যাগটকে ভালবেসে দু’হতে জড়িয়ে ধরে নিজের কানে স্পর্শ করন স্ট্যালোন। বহরমপুরে ও এইভাবেই ব্যাগের ভিতর থেকে ধুপধাপ শব্দ ওনত। ট্রেনিং করার সময় ওরা নির্মমভাবে পাঞ্চ করত ব্যাগে। স্ট্যালোনের তখন মনে হত, ওই আঘাতের শব্দগুলো ব্যাগটা নিশ্চয়ই ঋ(কি刀) রাথে। তাই প্র্যাকটিসের পর ব্যাগে কান ঠেকিয়ে ও গুনত, জ্যোর ক টা পাঞ্চ করেছে। বিনোদ অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে অধ্রি দেথে, ব্যাগটা ছেড়ে দিয়ে স্ট্যালোন বলল, ‘এই...সবাইকে ুেঞ্, নিইন করে দাঁড়াতে


মিনিট তিন চারেকের মধ্যেই এব্ট্ ন্রিইনে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। একবার চোখ বুলিয়েই স্ট্যালোন বুঝে গেল, বয়স ষোলো থেকে ছাব্বিশের মধ্যে।প্রথমেইই ও জিজ্ঞেস করল, ‘তোমাদের মধ্যে এমন ক’জন আছ, যারা স্কুল, কলেজ বা পাড়ায় স্ট্রিট ফাইটিং...মানে মারপিট করেছ। মেরে অন্যদের মুখ ফাটিয়ে দিয়েছ। ঔুধু তারা হাত তোলো। আর যারা মারপিট দেখনেই পালাতে, তারা লাইন থেকে বেরিয়ে এসো।'

লাইনে দাঁড়ানো সবাই সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে দিল। দু’একজন আবার দুটো হাতও তুলেছে দেখে স্ট্যালোন তাদের একজনকে প্রপ্ন করল, ‘‘ুমি কি রোজ মারপিট করতে, নাকি এক-আধদিন করেছ ?’

ছেলেটার বয়স কুড়ি-একুশ হবে। কেতা নেওয়ার ভঙ্গিতে ও বলল, ‘রোজ। কোনওদিন মারপিট করতে না পারনে, রক্ত না দেখলে, রাতে আমার ঘুম হত না। মনে হত, কী যেন একটা করা হয়নি।’
‘কী নাম তোমার ভাই? কী করতে ঢুমি?’
‘আমার নাম জীবন চক্লোত্তি। আমি কেওড়াতলার শ্মশানমাট এলাকায় তোলাবাজি করতাম। কেউ টাক্ দিতে না চইনে মেরে তার মুখ ফাচ্টিয়ে দিতাম। একটা দোকনদার তো মরেই গেল আমার ঘুসিতে। ‘এর্রেলেন্ট। জীবন, তूমি লাইন থেকে বেরিয়ে ওই পাধ্পিং ব্যাগটার কাছে যাও। ওই তে, লাन রঙের বে ব্যাগটা ব্যোলােো আছে, ওখাে। ঢুমি কি পারবে, ঘুসি মেরে ওই ব্যাগটা ফাট্য়ে দিতে?’
‘চেষ্টা করে দেখতে পারি স্ট্যালোনাদা’
‘‘া হলে ওই ব্যাগটার কাছে গিয়ে দাঁড়াও। পরে আমি যা বলব, মন দিয়ে তা ওনবে, কেমন?'

খুশি মুতে জীবন নাইন থেকে বেরির্যে যেতেই স্ট্যালোন বনল, ‘জীবনের মতো আর কেউ আছ, মারপিট না করলে যার ঘুম হত না?’
‘আমি স্ট্যালোনদ।। আমার নাম পষ্ণ।। থাকতাম গ্ৰেষ্যোগান বস্তিতে। বাঁচার জনাই রোজ আমাকে মারপিট করজে ুুত। সকালে



 চালাব।' স্ট্যালোন বলল, ভেরি ওড, ঢুমি গিয়ে দাঁড়াও জীবনের পাশে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ, যে বক্সিং খেলাঢা কোনওদিন দেথ্যেছ? ‘আমি স্ট্যালোনদা’’ ওরই ব্যসি একটা ছেলে হাত তুলে বনन, ‘আমার নাম কৌিিক। আমি বউবাজারের জেনে পাড়ার ছেনে। আমাদের ওখানে ওয়েলিংটনেন মোড়ে একটা বঙ্সিং ক্রাব আছে। यাতায়াতের পথে প্রায়ই आমি বক্সিং থেলাঢা দেখতাম। জেনেপাড়ায় आমদের একজন দাদা বংশী শীল...ఆই ক্রাব থেকেই অনেকবার ন্যাশনাল চ্যাপ্প্যুন হয়েছিলেন। সবাই ওকে থুব সম্মান করতেন।
‘তাঁকে দেতে বख্গিং শেথার কখনও ইচ্ছে হয়নি তোমার?’
'খুব ইচ্ছে হত। आমি পড়তাম ম্মোলালির ক্যাनকौট বয়েজ স্রুনে। একবার ক্রাসের একটা ছেলের হাতে আমি থুব মার খেয়েছিনাম। जার

পরই আমার বক্সিং শেখার থুব ইচ্ছে হয়েছিন। কিন্তু, মা বক্সিং ক্লাবে ভর্তি হতে দেয়নি। মা তখন বলেছিল, তোকে মাস্তানি শিখতে হবে না। কিন্তু, আমার কপাল থারাপ। মায়ের উসকানিতে বউয়ের গায়ে হাত তুলে আজ আমি এখাঁনে। স্ট্যালোনদা, আমাকে বক্সিং শেখাবেন ?’ ওহ, ছেলেটা তাহলে বিধবা ওয়ার্ডে আছে। বধূ নির্যাতন বা বধৃহৃত্যার কারণে যারা জেলে আসে, জেলের ভাষায় তাদের বিধবা ফাইল বা বিধ্বা ওয়ার্ডে রাখা হয়। এত অল্প বয়সে কৌশিকের বিয়ে হয়ে গিয়েছে শুনে স্ট্যালোন একটু অবাকই হল। ও বলল, ‘তুমি শিখতে চাইলে, নিশ্চয়’ই শেখাব। তার আগে বল, তুমি কী করতে ?’
‘ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আমি একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করছিনাম। জানেন, আর মাসছয়েক পরই আমার ইতালিতে যাওয়ার কথা ছিল। তার মােে মায়ের কথা শুনতে গিয়ে আমি...'
 জীবন আর পঞ্চার পাশে গিয়ে দাঁড়াও। তোমার সঙ্গ পর্র e্রথথা বলছি।'

এইভবে একে একে প্রত্যেকের সজ্গে ক্ষু ব্বলতে লাগল স্ট্যালোন। পনেরোজনের মধ্যে এক একজনকেক্টে পেল, যে কিছুদিন বক্সিং করেছে। বয়সে সে ওর থেকে অনেকূ, (दिक ...বত্রিশ-তেত্রিশ। নাম
 করত সিকিউউরিটি গাড্ডের। সেই কোম্পানিতে চুরির দায়ে জেলে ঢুকেছে। निরাপদ বলল, ‘আমি ট্রেনিং নেওয়ার জন্য এখানে আসিনি স্ট্যালোনবাবু। ফিজিক্যালি ফিট থাকতে চাই। আর যদি আপনার ক্লাবের কোনও সাহায্যে আসতে পারি, সেজনাই এলাম।'

সবার সঙ্গে কথা বলার পর পোডিয়ামে উঠে স্ট্যালোন বলল, ‘তোমাদের সঙ্গে এই যে আমি এতক্ষণ কথা বললাম, তার একটা কারণ আছে। স্ট্রিট ফাইটিং সবাই করতে পারে। এলোপাতাড়ি ঘুসি মারামারির মধ্যে কোনও গ্গেররবের ব্যাপার নেই। তবু, আমি জানতে চাইলাম এই কারণে যে, তোমরা কে কতটা সাহসী তা বোঝার জন্য? কেননা, মারামারি করার জন্য সাহসের দরকার হয়। বব্সিং করার জন্যও যেটা খুব দরকার। বুঝলাম, তোমরা সবাই খুব সাহসী। তোমাদের দিয়ে বক্সিং

হল্েে হতে পারে। কিন্তু বক্সিংয়ে মারামারিটা একটা নিয়মের মধ্যে করতে হবে। এই নিয়মগুলোই আমি তোমাের শেখাব।'

কথাগুলো বলতে বলতে চমকে উঠল স্ট্যালোন। আরে, এই কথাগুলোই তো প্রথম দিন ওকে বনেছিলেন ক্লাবের চিন্টুদা। ওঁকে স্ট্যালোন প্রথম দেখেছিল বিষ্দুপুরের কালীবাড়ির মাঠে। পৌষমাসে বহরমপুরের সবাই ওখানে পিকনিক করতে যায় ফ্যামিলি নিয়ে। সেবার রুসাতিদের সঙ্গে ও পিকনিক করতে গিয়েছিল। তথন কত বয়স ওর ? পনেরো-বোলো হবে। কালীবাড়ির মাঠে কী একটা ব্যাপার নিয়ে ওর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছিল সোনাপট্টির একটা ছেলে কালাচাঁদের। হঠাৎ ছেলেটা ওকে মারতে শুরু করে। স্ট্যাল্লোন তখন একটু গোবেচারা টাইপের ছিল। মার খেয়ে ওর ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছিল। সেই সময় ওই চিন্টুদাই জমি থেকে তুলে, চোেে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে ওকে সুস্থ করে তোলেন। সেদিনই কথায় কথায় বাবা আর মার্র্শ্যিন্টুদা বनেছিলেন, ‘আপনার ছেলে মন দিয়ে পড়াশুনা করবে, সৈসিটা খুব ভাল
 পড়ে মার খাবে। কালেক্টোরেটের মোড়ে আমারূ ধ্ধী ক্লাব আছে। ইচ্ছে হলে, ছেলেকে আমার ক্লাবে পাঠাতে পারেল্র ছিতা হলে অন্তত, নিজের নামের প্রতি ও সুবিচার করতে পারবে ক্ট)

পরদিনই বাবা ওকে পাঠিয়েছিলেন চিন্টুদার সেভেন স্টারস ক্লাবে। বহরমপুরে শুটিং রেঞ্জের পিছনৌই বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে ক্লাব।

গোরাবাজার থেকে সাইকেলে করে ক্লাবে গিয়ে স্ট্যালোন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। সাদা পোশাক পরে একদল ছেনে-মেয়ে ক্যারাটে শিখছে। একদন বারবেল-ডাম্বেন নিয়ে আয়নার সামনে দঁড়িয়ে বডি বিল্ডিং করছে। ওর পাশ দিয়েই একদল ছেলে-মেয়ে জগিং করে ফিরল স্কোয়ার ফিল্ড থেকে। প্রত্যেকের গায়ে নীল স্যান্ডো গেঞ্জি। বুকে লেখা সেভেন স্টারস। ঘামে জবজব করছিল গেঞ্জিগুলো। স্ট্যালোন কেমে যেন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল ছেলে-মেয়েগুেোকে দেখে।

স্কুল আর কোচিং ক্লাসের বাইরে জীবনটাকে ও দেখেনি। গেটের বাইরে ও দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ মোটর বাইকের আওয়াজ তুনে পিছন

ফিরে তাকিয়ে ও দেখে, চিন্টুদা ঢুকছেন। ওকে দেখে নরমগলায় ডাকনেন, ‘স্ট্যালোন...বাইরে কেন তুমি? এসো, ক্লাবের ভিতর এসো। সবার সঙ্গে তোমার্ পরিচয় করিয়ে দিই। আমার কী সৌভাগ্য, হলিউডের একজন নায়ক আমার ক্লাবে আজ পা দিয়েছে।' কথাগুলো বলেই বাইক থেকে নেমে চিন্টুদা ওর কাঁধে হাত দিয়েছিলেন।
‘আরে স্ট্যালোন, কেমন চলছে তোমার বক্সিং ক্লাব?’
কাঁধে কে যেন হাত দিয়েছে। প্রশ্নটা গুনে অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এল স্ট্যালোন। পিছন ফিরে ও দেখল, রাহুল স্যার। তার মানে বাইরে জেন পাগলি থেমে গিয়েছে। পিছনের গেট দিয়ে রাহল স্যার পোডিয়ামে উঠে এসেছেন। সাইরেনের আওয়াজও আর শোনা যাচ্ছে না। রাহল স্যারের দিকে ঘুরে ও তাড়াতাড়ি বলল, ‘স্যার আপনি! আজই সবে প্র্যাকটিস তুুু করলাম।'
 তৈরি করে ফেল। তোমাদের জন্য আইজি স্যার এক্রজন্ণ থুব নামী কোচের ব্যবস্থা করছেন। নামটা এঙ্ষুনিই ডিসক্লোজ্বিত্বিতে পারছি না। কিক্তু, মনে হয় তুমি তাঁকে চেনো।'
‘তা হলে তো খুবই ভাল হয় স্যার। র্রী অন্তত ভাল ট্রেনিংটা পাব।'
‘ট্রেনিংয়ের জন্য তোমার কি আর কিছু দরকার আছে স্ট্যালোন ?’
‘না স্যার, আপাতত কিছু প্রয়োজন নেই। যদি প্র্যাকটিসের পর একটু ছোলা বাদাম আর হেলথ ড্রিঙ্ক পাওয়া যায়, তা হলে খুব ভাল इয়।'
‘ঠিক আছে, ক্যান্টিনের অচিন্ত্যকে আমি বলে দিচ্ছি। আর হাঁ, তোমাকে যে কথাটা বলার জন্য पুকলাম, সেটা বলি। কাল সকালে তোমার সঙ্গে দ্খো করতে আসবেন জয়ন্তনারায়ণ চ্যাটার্জি বলে হাইকোর্টের একজন নামকরা ন’ইয়ার। টিভিতে হয়তো তাঁকে তুমি দেতে থাকবে। উনি তোমার হয়ে কেসটা রিওপেন করবেন। আশা করি, ঢুমি তাঁর সঙ্গে কোঅপারেট করবে।'

তুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেল স্ট্যালোনের। আবার পুরনো কেস
 র্স্সাতির একগাদা টাকা থরচ হবে। মহিম কাকাবাবুর ভোগাভ্তি বাড়বে। তা ছাড়া কী হবে আর বহরমপুরে ফিরে গিয়ে। বহরমপুরে গিয়ে কি ও আর কোনওদিন মুথ দেখাত পারবে? মা আর বাবাই তো নেই। अধু र্সেসাতির বধ্ধনটা কেটে ও বেরিয়ে আসতে পারছে না। তা হলে বহরমপুরের সঙ্গে ওর সব সম্পর্ক চুকেবুকে ব্যে। রাহ্ল স্যারকে তো আর এই কথাওলো বনা যাবে না। বাধ্য হয়ে ও ঘাড় নাড়ল, লইয়ার ভদ্রলোকের সঙ্গে ও সহযোগিত করবে।

## চোপ্রে

‘আমাকে বারবার স্যার বলতে হবে না। ঢুমি আমাকে কানরের্রেক্রে বলে ডাকতে পারো।’ রুসাতিকে বলল কানকেতু।

শনিবারের বিকেন। সन্ট লেক স্টেডিয়ামে স্শ্রেষ্সি মিনিস্টারের
 জন্। স্পোর্টস কাউপিল থেকে প্রাক্তন अअল্লিয়াড়দের অর্থ সাহাযা
 পারবেন। স্টেডিয়ামে গিয়ে ও শোনে, স্পোঁ্টস মিনিস্টার কী একটা জরুরি কাজ্র বেরিয়ে গিয়্যেছেন। সক্ধে সাতটার আগে ফিরবেন না। হাতে ঘন্টা দুয়েক সময় আছে দেখে কানকেতু দমদম সেন্ট্রাল জেলে রাহলের কাছে এসেছে।

জেনারের ঘরে দুকে কালকেতু দেথে বাইশ-তেইশ বছরের এক্টা মেশ্যে কথা বলছে রাহলের সছ্গে। ওকে দেতেই রাश্ন বলল, ‘पूই जनেকদিন রে বাঁচবি কালকেতু। এই মাত্তর রুসাতির সঙ্গে তোর কথাই आলোচনা করহিলাম।’

けছ, এই মেয়েটাই তা হলে রু্সাতি। স্ট্যালোনেনূ বাৰ্ধীী। আজ শনিবার বনে জেনে দেখা করতে এসেছিন স্ট্যালোনের সহে। মেয়েো থুব সুন্দরী। স্ট্যালোনের পছ্ন আছে। রাহল পরিচ়্ করিয়ে দিতেই

চেয়ার ছেড়ে উঠ্ঠে হাতজোড় করে নমস্চার জানাল রুসাতি। তার পর বनল, ‘আপনার কথা তনেছি স্ট্যানোনের কাছে। ওকে নিয়ে আপনার সেই লেখাটাও আমি য়া করে রেথে দিয়োি স্যার।’

কাनরেহু বলল, ‘‘োসো। তোমার সc্পে কথা বনার খুব ইচ্ছে ছিন আমার। ভানই হন, এখানে দেখা হয়ে গেল। রাহলেের মুণে নিশ্চয়ই पুমি ওনেছ, আমরা হাইকোর্টে আপীল মামলা করহি।’
‘শনেছি স্যার। সো নাইস অফ ইউ। বহরমপুর কোর্টে ও কিষ্ৰু জস্টিস পায়নি।’
'এবার পাব। কেসটা বে নিয়েছে, সে আমাদের খুব বন্ধু। সে জস্টিস আদায় করে ছাড়বে। একটা কথা আমায় বলো তো, স্ট্যানোন কি সতিই আনে, কে কিডনাপ করেছিন বা মার্ডার?'
‘মার্ডারা কে করেছিন্ল, ও তা জানে কি না, আমি জানি না। কিন্ত, কিডন্যাপারদের একজনকে ও চেনে।'
‘কে সেই লোক্টা?’
‘‘ালাচাদ বলে একটা বथাটে ছেলে। চিন্টুদার प্ল্লি িত। সেদিনের
 ওকে ধরার একদিন আগে পাতিয়ালার ক্মস⿵冂 থেকে ও বহরমপুরে
 किডनाপ হয়েছে। স্ট্যাनোনের সঙ্গে সেদিন আমার দেখা হয়নি। আমাকে ও বলেছিন, মাকে নিয়ে সন্ধেবেলায় কাশিমবাজারে যাবে। বিষ্ধুপুরের কাनীবাড়িতে পুজো দিতে। পরদিন বিকেলে ও ক্লাবে চিন্টুদার সন্গে দেখা করতে গির্যেছিল। ওই ক্রাব থেকেই खোন করে স্ট্যালোন আমায় বলে, রেস্তোরাঁয় ডিনার করাতে নিয়ে যাবে। সন্ধেবেলায় ক্রাব থেকে বেরিয়ে ও আমাকে তুলে নেবে আমাদের দোকান থেকে। তার পর আমাকে নিয়ে যাবে স্রাট হোটেনের রেঙ্সোরাঁয়।
'बই রেঙ্তোরাঁট লোথায?’
‘হাইওয়ের ধারে। কথা অনুযায়ী, সচ্ধেবেলায় স্যানোনের জনা লোকানে আমি ওয়েট করছিলাম। কিত্তু, ও এনই না। মোবাইনে বারবার ফোন করেও আমি ওকে ধরতে পারলাম না।’
‘‘ুমি থবর পেলে কথন, ওকে পুলিশে ধরেছে?’
‘রাত আটটার সময় থানা থেকে ফেন এল, পুলিশ কিডন্যাপিং কেসে ওকে ধরেছে ভাগিরথী ব্রিজ থেকে। আমি আর বাবা সঙ্গে সঙ্গে দোড়ে গেনাম থানায়। ওর বাবা তার আগেই থানায় প্ৰে|ছে গির্যেছিলেন। স্ট্যালোন বলन, আমাকে তুলে নেওয়ার জন্য বাইক নিয়ে ও যখন ক্রাব থেকে বেরোচ্ছিল, তখন কালাচাদাদ ওকে বনে, ব্রিজে ওর জন্য একজন টাকা নিয়ে ওয়েট করজে। স্ট্যালোন কি ওকে ব্রিজে পৌছে দিতে পারবে? ও যাবে আর আসবে। কালাচাঁদের অনুর্রোধ স্ট্যালোন ফেনতে পারেনি। তাই ওকে ব্যাকসিটে ঢুলে নেয়। ওরা যখন ব্রিজের মাঝামাঝি প্পীছয়, তথন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লোকের সঙ্গে কথা বলার জনা কানাচাদ বাইক থেকে নেমে যায়। আর তথনই পুলিশ স্ট্যালোনরে ঘিরে ধরে।'
‘丁ার পরই কি ব্রিজের উপর থেকে কালাচাদ ভাগিরহীে বাঁপ দেয়!'




‘কালাঁাঁদ যে লোকটার কাহ থেকে টাকা আনতে গিয়েছিন, সে লোকটা কে? সদাশিববাবুর কেউ?'
‘না। পুলিশের লোকই নাকি ছদ্মবেশে ওখান অপেক্ম করছিল। পুরো বাাপারটইই থুব ফিশি। কক্কণা ব্যেদিন কিডন্যাপড হয়েছিন, সেদিনই স্ট্যালোন বহরমপুরে আসে। यেদিন খুন হয়, তার আগের দিন সন্ধেবেলায় পুলিশ ওকে ধরে। পুলিশ্ কেসটা সাজির্যেছিন এইভাবে বে, নিজে পুলিশ নকআপে থাকা সত্大্ৰে সুপারি কিলারকে দিয়ে স্ট্যালোনই থুনটা করিয়েছে।'
‘ডাইরেন্ট এভিড্ডে নেই। অথচ স্ট্যালোনের লাই্ফ সেনটেণ্স হল কী করে?
‘মিথ্যে সাক্ষী জোগাড় করে। খাগড়ায় যে পোড়ে মন্দিরে কক্কণার

ডেডবডি পাওয়া যায়，সেখানে নাকি স্ট্যালোনকে আগের দিন সক্ধেবেলায় একজন দের্খেছি।’
‘পাতিয়ালা ক্যাম্প থেকে ক＇দিনের জুচ্তিতে এসেছিন স্ট্যালোন？’
‘আসা যাওয়া নিয়ে দশ দিনের ঢুট্টিতে। আসনেন ওর আসার কথাই ছিন না। এক বহরের জন্য ওর চলে যাওয়ার কথা কিউবায়। ইভ্যিয়ান বক্Aিং ফেডারেশন সেই সময় পাচ্জন প্রমিসিং বক্সারকে ট্বেনিং নেওয়ার জন্য কিউবা পাঠাচ্ছিল। থরচাটা সেন্ট্রাল গর্ভম্মে দেবে বনেও পরে পিছছিয়ে যায়। ফ্ডোরেশন ওদের বলেছিল，নিজেরা টাকা জেগাড় করতে পারলে，কিউবায় যেতে পারো। এশিয়ান গেমসের কথা ভেবে স্ট্যােোন রাজি হয়ে যায়। সেই টাকাটা নেওয়ার জনাই ও বহরমপুরে এসেছিল। বাবাকে বলেছিলাম，আমার বিয়ের জন্য যে টাকাটা ঢুমি রেথ্ছে，সেটা স্ট্যালোনকে দিয়ে দাও। বাবা ওকে পুরো দশ লাখ টাকাই দিতে চের্যেছিলেন। তাই টাকার জন্য স্ট্যালোন কিডন্যাপ করেছ্গে（2ুল⿵人ের এই অভিযোগট ঠিক নয়।
 কাউকে তোমার সন্দেহ হয়？’
‘আমার মনে হয়，একজন নন，বেশ কব্ব্ব্প্তিন এই কন্সপিরেসিতে
 অঅ্ভুত ব্যাপার হল，স্ট্যালোন जেল কাস্টোডিতে जোকার পরই কালাচাদদকে ওঁরা বহরমপুর থেকে সরিয়ে দেন।＇
‘এই ক্পপিরেসিতে কতটা রোন ছিল সদাশিববাবুর？’
‘আমার মনে হহ়，খুব সামান্। ভেবে দেখুন，ব্যক্তিগত ক্ষতি ঢো সদাশিবকাকারও কম হয়নি। কক্কণা ওঁর এক্যার্র মেয়ে। কক্কণার ডেড্বডি यেদিন থানায় আসে，সেদিন সদাশিবকাকাকে আমি দেত্থছিনাম। বচচ্চা ছেলের মতেে উনি কানাকাটি করেছিলেন। হাঁ，প্রতিমা পিসির বাড়ি কেনা निয়ে সদাশিবকাকার সঙ্গে স্ট্যালোনের একটা আামেলা হয়েছিন，এটা ঠিক। এটাও মিথ্যে নয়，ওই কারণে স্ট্যালোনকে উনি সঘ্য করতে পারতেন না। কিষ্ট，স্ট্যালোন পাতিয়ালায় চনে যাওয়ার পর ওঢের সম্পর্কটা সহজ হয়ে এসেছিন। আমিও গোরাবাজারের মেয়ে। নিজের

চোখে দেখেছি, ছোটবেলায় কঙ্কণাকে কতটা ভালবাসত স্ট্যালোন। ফুটফুটে ছিল বলে কক্কণাকে ও কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। ভাড়াটে গুল্ডা দিয়ে কক্কণাকে ও মার্ডার করাবে, এটা ভাবাই যায় না।'
‘কিন্তু, স্ট্যানোনের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগটা তো সদাশিববাবুই করেছিলেন, তাই না?’
‘উনি একটা জেনারেল ডায়েরি করেছিলেন থানায়। স্ট্যালোনের নামটা ওঠে অনেক পরে। কঙ্কণার স্কুলের একটা মেয়ে নাকি পুলিশকে বলেছিল, কক্কণা শেষ ক্লাসটা না করেই স্কুল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। ও নাকি বলে গিয়েছিন, পাতিয়ালা থেকে ফিরে স্ট্যালোন আঙ্কল ফোন করে বলেছে, ওর জন্য একটা গিফট নিয়ে এসেছে। তাই সেভেন স্টারস ক্লাব থেকে সেটা নিয়ে, তবে ও বাড়ি যাবে। স্কুলের কাছ থেকে একটা রিকশা নিয়ে নাকি কক্কণা ক্লাব পর্যন্ত গিয়েওছিল। সেই রিকশাওয়ালা পরে পুলিশকে সে কথা জানায়। তারপর থেকেই মেয়েটার র্রক্রি থোঁজ পাওয়া যায়নি। স্ট্যালোন অবশ্য এ কথা ডিনাই করে। আমাম বনেছিল, কক্কণার সঙ্গে নাকি ফোনে ওর কোনও কথই হয়নি দ্রিগিফট দেওয়ার থাকলে ও তো গোরাবাজারেই দিতে পারত।ক্কিপাকে ক্লাবে যেতে বनবে কেন ? তার মানে, পরিচিত কেউ স্ট্যার্মিষ্মির নাম করে কক্কণাকে ফোন করেছিল। তার কথায় বিপ্বাস কর্ণিয়িটা ক্লাবে যায়।'
‘কঙ্কণা যেদিন সেভেন স্টারস ক্লাবে যায়, সেদিন ক্লাবে ওকে আর কেউ দেখেছিল?’
‘না, কেউ ওকে দেখেনি। কারণ, সেদিনটা ছিল মগলবার। বহরমপুরে মঙ্গলবার দোকানপাট সব বক্ধ থাকে। ছুটির দিন বলে, ক্লাবে প্র্যাকটিসও বন্ধ থাকে। রিকশাওয়ালাই শেষবারের মতো ওকে দ্যাথে। পরে চিন্টুদা বলেছিল, কক্কণা ক্লাবে যায়ইনি। ক্লাবের দরজা সেদিন বন্ধ ছিল।'
'সদাশিববাবুর সঙ্গে তোমার শেষ কবে দেখা হয়েছে রুসাতি ?’
‘ভাল প্রশ্ন করেছেন কালকেতুদা। কক্কণা খুন হওয়ার পর থেকে একেবারে বদলে গিয়েছেন সদাশিরককাকা। বাড়ি থেকে আর বেরন না। প্রোমোটিংয়ের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে। বাড়ির ভিতর ন্োকনাথবাবার

মন্দির করেছেন। দিনরাত পুজো আচ্চায় সময় কাটান। একেবারে সাধু সন্যাসীদের মতো চেহারা হয়ে গিয়েছে। সদাশিবকাকার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে লোকনাথবাবার জন্মদিনের তিথিতে। আমিই ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে উনি শুধু বলনেন, " আমাকে ক্ষমা করে দিস মা।" আশপাশে প্রচুর লোকজন ছিন বলে আমি আর কথা বাড়াইনি।’

চিন্টুদা সম্পর্কে তথাগত খুব বেশি ইমফর্ম্মেন দেয়নি। ও যখন বহরমপুর গিয়েছিল, সেইসময় নাকি চিন্টুদা দিপ্মিতে গিয়েছিলেন দুই ছত্রকে নিয়ে। ওয়াইএমসিএ গোল্ড কাপ বক্সিংয়ে অংশ নিতে। কালকেতু তাই জিজ্ঞেস করল, ‘এই চিন্টুদা লোকটা কেমন রুসাতি ? কত বয়স ?’

স্ট্যালোনের চোথে ভগবান। কিস্তু, লোকটাকে আমি স্বার্থপর ছাড়া আর কিছু কখনও ভাবিনি। বয়স চপ্লিশ-বিয়াপ্পিশের মতো হবে। কথাবার্তায় খুব তুখোড়। দেখলে বুঝতেও পারবেন না, কতটা ধুরন্ধর। লোকটা নিজ্কে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না। একটা ক্লাব থেকে কামাই করে সংসার চালাত। বছর তিনেক হল্লান্লেখছি, ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বহরমপুরে ইন্দ্রপ্রস্থ বনে একটাপ্রে এলাকা আছে। সেখানে বিশাল বাড়ি করেছে। দুটো গাড়ি। স্ট্যাঙ্রিনন যখন বহরমপুরে হিরো ছিল, তখন চিন্টুদা ওকে ভাঙিয়েরেবি। এখন ক্লাবে কেউ স্ট্যালোনের নাম করলে, তাকে নাকি ব্র ใথকে বের করে দেয়। আমি অনেকবারই স্ট্যালোনকে বলেছি, লোকটাকে এ বার ছাড়ে।। কিন্তু, ও আমার কথা শোনেনি।
‘চিন্টুদার ফ্যামিলিতে কে কে আছেন?’
‘বউ আর ছেলে। তা ছাড়া আর কাউকে কখনও দেখিনি। চিন্টুদার বউয়ের নাম প্রিয়া, আমাদের মহাকানী পাঠশালার মেয়ে। ねুব গরীব ঘরের মেয়ে। সেভেন স্টারস ক্লাবে যোগব্যায়াম শিখত। চিন্টুদার হাঁটুর বয়সি। যোগ ব্যায়াম, প্রদর্শনী করার জন্য চিন্টুদা ওকে নানা জায়গায় নিয়ে যেত। অর্গানাইজারদের কাছ থেকে টাকা নিত। কিন্ত্ত একটা পয়সাও প্রিয়াকে দিত না। ওকে বিয়ে করা ছাড়া চিন্টুদার আর কোনও উপায় ছিল না। কেননা, প্রিয়া প্রেগনেন্ট হয়ে গিয়েছিল। ওুেছি, ওদের বিয়েটা নাকি হয়েছিল বিষ্টুপুরের কানীবাড়িতে।'
‘এই মেয্রেটার সঙ্গে তোমার ব্যোাভোগ আছে?’
‘چাঁ। আমাদের দোকানে প্রিয়া প্রায়ই শাড়ি কিনতে আcে। চিন্দুদার উপর এথন ওর খুব রাগ। আমার সঙ্গে কথনও দেখা হনেই সেটা উগড়ে দেয় ’

কথাঔলো বলতে বনতে রুস্সাতি একবার হাতঘড়িতে ঢোখ বুলিয়ে নিল। প্রায় সাতটা বাজে। প্রায় ঘন্টাখানেক সময় কেটে গির্যেছে।

রুসাতিকে সেই বহরমপুরে যেতে হবে। যেতে ঘন্টা পঁচেক তো লাগবেই। সেই কারণে বোধ্য় ঘড়ি দেখছে। বুঝতে পেরে কালকেহু বলन, ‘থ্যাক্কস রুসাতি। বুঝতে পারছি, ঢোমার অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তোমাকে আর আটকাব না’’

রুসাতি বলন, ‘না কালকেতুদ।। সংক্েেচ করবেন না। আজ আর আমরা বহরমপুরে ফিরছি না। লেক গার্ডেন্সে বাবা একটা ফ্নাঁ কিন্নে
 কলকাতায় থেকে সন্ট লেকের সাই সেন্টারে নিয়মিত ৷ৃ ট্রেনিং নিতে


 একটা কথা বनছি, হাইকোর্টে আপীল মীgীী করার জনা যা থরচ হবে, আমি কিষ্ুু সবটা দেব।’

কালকেতু বলল, ‘তার দরকার হবে না।’

## পনেরো

ফুট্বল মাঠে অনেকক্ষণ ধরে ওয়ার্ম আপ সেরে স্ট্যালোন ইল্েোর হনের সামনে এসে দাঁড়ান। সরাসরি হনের ভিতর ও पুকল না। জনनना দিয়ে উँকি মেরে ও আগে দেখতে চাইন, কৌ «ঁঁকি মারঢে কী না। কাকে কী করতে হবে, যাওয়ার আগে ও বনে গিয়েছিন। ভিতরের্রে দিকে তাক্য়ে ও নিশ্চিন্ত হন, নাহ সবাই থুব ব্যস্ত। কেউ ক্ষিপিং করছে। কেট বক্भিং

টেকনিকের শ্যাডো প্রাকটিস। কেউ পাধ্চিং ব্যাগ পেটচ্ছে। ইস, একটা आয়না थাকলে ভাল হত। ট্রেনিংয়ের সময় কেউ কথা বলুক, স্ট্যালোন সেট্ একেবারেই বরাাত্ত করতে পারে না। একশো ভাগ মনোযোগ দিতে বলে। বেলা তিনটটর সময় জেলে থার্ড কাউন্টিংয়ের পর থেকে দুঁ্টা টানা ট্রেনিং। স্ট্যালোন চায় না, একটা মিনিটও নষ্ট হোক।

প্রায় একমাস কেটে গিয়েছে। পনেরোজনের মধ্যে থেকে স্ট্যালোন দশজনকে বেছে নিয্রেছে। ভিতরের দিকে তাকিয়ে ও তনল, প্র্যাকটিসে ন'জন হাজির। কে নেই, সৌা বুঝতে ওর কয়েক সেকেল্ড লাগন। কৌশিক আসেনি। হনের ভিতর ঢোকার আগেই ও সিদ্ধান্ত নিয়ে যেলন, কৌশিক এনে আজ মাঠে দশপাক দৌড়তে বনবে। চার-পাক বাড়তি। দেরি করার জনা শাস্তি। না হনে ওর সেন্টারে ডিসিপ্নিন বলে কিছু থাকবে না। এই কৌশিক ছেলেটাকে গতকাল থুব মনমরা দেখ্খেিল স্ট্যালোন। ওর মা দেখা করতে এসেছিল। হয়তো কোন ওुনেছে।

 স্ট্যালোন। আজ প্রাকট্টিরের পর একবার বস্সক্টি নাকি?’

স্ট্যালোন বনन, ‘বসতে পারি।
‘কেন,’ ক্যান্টিনে। আজ আমাদের ওয়ার্ডে ডিউট্তেত আছেন মুকুদ্দবাবু। ওকে যদি আপনি রিকোল্যেস্ট করেন, जা হলে সক্ধের দিকে ঘণ্টাখানেকের জন্য উনি আমাকে ছেড়েও দিতে পারেন।’

নিরাপদবাবু আছেন তিন নম্বর ওয়ার্ডে। इूরি, ছিনতাই, কেপমারির অভিযোগে যারা আসে, তদের জন্য এই ওয়ার্ড। সক্ধে ঠিক ছটায় সেই ওয়ার্ডে ঢালা পড়ে যায়। তার পর নিরাপদবাবুরা আর বাইরে থাকরে भারেন না। সমস্যাiা বুঝতে ৷পরে স্ট্যালোন বলল, ‘ঠিক আছে, মুকুদ্দবাবুরে আমি বলে দিচ্ছি। চার্ট তৈরি করার সময় কি স্পেশাল কিছ্ নক্ষ্ করলেন নিরাপদবাবু?'
‘ফিজিক্যানি সবথেকে ভাল স্ট্যাট্সিস্ট্স্স হচ্ছে কৌিকের। হাইট পাচ ফুট দশ ইঞ্চি। বডির লোয়ার পোর্শেন অনেক বড়। शাতের রিচ

অন্যদের তুননায় অন্নে বেশি। মুঠোটাও বিরাট। ঘুসির জোর আছে। ওর অनেক কিছু ভান। কিস্ুু, শ্যোর অভাব, সেটা হন করেরে। প্যাকট্সেরে সময় দেখছি, কার কাছে একবার ঘুসি খেয়ে গেলে, তার পর আর ভিড়তে চায় না। রিংয়ে পালিয়ে পানিত্যে বেড়ায়’ ‘এটা ওর সাইকোলজিক্যান প্রবনমে। ছোট্েেলা থেকে ছেনেটার মা ওকে আগলে আগলে রাখত। তারই পরিণতি এটা। পাতিয়ালায় এ রকম কাশ্শু ব্সার आমি দেথ্থেি। তাদের কী করে অ্যা্্েসিভ করে তুলতে হয, তাও দেরেছি। যাক গে, পরে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আপনি এথন একুু অন্যদের দিকে লক্ষ্ম রাখুন। ঠিকঠাক সিডিউন ফলো করছে কি না। আমি ততক্ষণে স্কিপি:টা সেরে নিই।’

স্কিপিং তুরু করেও স্ট্যালোন অন্যদের দিক থেকে চোখ সরাল না। এथানে প্রথম यেদিন স্পিপিং রোপট হাতে নিয়েছিন, সেদিন দুদোবারের বেশি করতে পারেনি। ওর হাঁফ ধরে গির্যেছিশ্ফি, অথচ পাতিয়াनায় ও টানা দू'হাজার বারেরও বেশি লাফাত্থপ্রীত। শেষ



 নানাভপ্भিতে নাखতে শিখিয়েছিলেন। এক পায়ে, দু’পায়ে। তিন-চার রকম ছন্দে। ওथান যা শিত্থ এসেছিল, স্ট্যালোন এখানে সেইভাবেই করে যাচ্ছে। মাস-চারপাচ্কে সময় পেলে ও ফের শরীরটাকে আগের জায়গায় নিয়ে শেতে পারবে।

স্কিপিং করার ফঁাকেই স্ট্যালোন দেখল, পাপ্চিং ব্যাগে ঘুসি মার়ে জীবন। ওকে হেম্প করছে পঞ্ণ। এ একজন তোলাবাজ, অনাজন বশ্তিবাসী রংবাজ। এখन হাতে গাত মিলিয়ে বব্সিং শেখায় মন দিয়েছে। এই সুযোগটা यদি আজ থেকে দশ-বারো বছর আগে পেত, তা হনে হয়েো ওদের জীবনটাই অন্যাতে বইত। একদু আগে নিরাপদবাবু কৌিিক ছেনেটার কথা বলহিনেন। ওর ফিজিক্যান স্ট্যাচিসটিশ্স নাকি সবথেকে ভাল। কে বনতে পারে, ঠিক সময়ে বশ্সিংয়ে এলে ও নামকরা বপ্জার

रতে পারত না? সবাইকে তো আর ভগবান সমান শরীর দেন না। খেলাধুলোর ক্ষেত্রে শরীরটা অনেক বাড়তি সুবিধে এনে দেয়। যাদের শরীরের নীচের অংশটা বড়, ঢারা বক্সার হিসেবে বাড়তি সুবিধে পায়। স্ট্যালোনের নিজের ধারণা, ওর হাইট যদি আর মাত্র দুইঞ্চি বেশি হত, তা হলে আরও অনেক বড় বক্সার হতে পারত।

ট্রেনিদের দশজনকে পাঁচটা জুড়িতে ভাগ করে দিয়েছে স্ট্যালোন। জোড়ায় জোড়ায় প্র্যাকটিস করতে সুবিধে হয় বলে। কৌশিকের পার্টনার হন বিনোদ। ও একা শ্যাডো প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে কৌশিক আসেনি বলে। বিনোদের হাইট পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চির মতো। শরীরটা ছিপছিপে। ওর স্টান্স অর্থাৎ দাঁড়ানোর ভभ্গিটা দারুণ। বাঁ পা-টা সামনে বাড়িয়ে রেখে রাইট লেফট প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে। ডান পা-টা জমিতে দৃঢ়ভাবে রেথে। এতে শরীরের জোর ফিফটি ফিফটি থাকে। কোচেরা তুরুর দিকে এই স্টান্স শেখানোর দিকেই বেশি জোর দেন। দু’পায়েরা (ל্রু যদি मिক্সটি-ফর্টি বা সেভেন্টি-থার্টি হয়ে যায়, তা হলে ふুথকিল। বক্সিং হাতের খেলা বটে, কিস্তু এই খেলাটায় পায়ের ভূমিক্ণিরাট। বিনোদ
 টাইপের ছেলে। সকালের দিকেও রোজ পর্ণ্বিজ্বিক্যাল ট্রেনিং করে। দৌড়নোর সময় স্ট্যালোনের পার্টনার হ্যু্য)

শ্যাডো প্র্যাকটিস করতে করতে বারবার বিনোদ ওর দিকে তাকাচ্ছে। তার মানে ওর স্কিপিং পর্ব শেষ হলে কাছে এসে কোনও কথা বলতে চায়। সেটা লক্ষ্য করে স্ট্যালোন উল্টোদিকে ঘুরে গেল। যাতে বাঙালটার সঙ্গে ওর চোখাচোথি না হয়। আজ সকালে জগিংঢ়ের পর বিনোদ একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল। ক্যান্টিনে হঠাৎ ও বলে, ‘গুরুদেব, আমি কিন্ত্র আর বাংলাদ্যাশে ফিরুম না।'

স্ট্যালোন জিজ্ঞেস করেছিল, ‘হঠাৎ তোর এই মতি হল কেন?’
‘ক্যান হইব না, কন। এই দ্যাশটা তো আগে আমাগোও সিল। আমার বাপের বাড়ি আসিল হাওড়ার বাগনান বইল্যা একডা জায়গায়। অহনও সেই বাড়ি আসে। আমার চাচা আর থালা অহনও সেহানে থাকে। আপনেরে কই নাই, আমার নাম শেখ বিনোদ। আমি কিন্তু মোছলমান।’
‘‘া নাহয় হন। কিশ্ত, ঢুই তো বাংনাদদেের সিটিজেন। ঢোকে আমাদের গভর্নম্নেট্ট থাকতে দেবে কেন ?'
‘ক্যান দিব না? আঢে ইল্ডিয়া আর বাংলাদ্যাশে ঢো একডাই দ্যাশ ছিল। जহন जাগাডাগি হইসে তে কী হইসে। আমার বাপ যুদি সাত্ষীীরায় দাদামশায়ের বাড়িতে গিয়া না উঠত, তাইলে তে আমি এহানেই থাকতাম। চাচারে আমি কইসি, আমি তোমাগে কাছে থাকুম। সাতক্ষীরায় যামু না। হত্যি কথাডা কই ওরুদেব, আপনেরে ছাইफ़া আমি থাকতে পারুম না।

স্ট্যালোন জিজ্ঞেস করেছিল, ‘চাচার সক্গে তুই বোগাব্যাগ করলি कोडाবে?'
‘ক্যান, खোন। তোমাগো ওয়ার্ডের সাধনদার কাছে মোবাইল ফোন আছে। তিন মিনিটের জন্য আমারে কথা কইতে দিসিন। পঞ্ঞাশ ট্যাহা নিসে।’

জেল থেকে লুকিয়ে বাইরে ফোন করা যায়। ষ্যীঁ্ডঁর মেটদের কাছে মাবাইন ফোন থাকে। বাইরে থেকে পাচাক্হী়ি জেলের ভিতর আসে। জেলের কর্তারা সবাই $এ$ কथा জার্লেণী কিস্মে, কেউ বিশেষ
 সঙ্গে। বিনোদের কথা শুনে ও বলেছিন, তৈার বাবা-মা কি তোর ইচ্ছের কথা জানে?
‘অহন্ কই নাই।’
প্রসঙ্গটা তথনকার মতো থামিয়ে দিয়েহিন স্ট্যালোন। বাঙালের গোঁ। হয়তেে বিনোদের মাথা থেকে এখনও কথাট হারিয়ে যায়নি। বর্ডার পার হয়ে রোজই অনেক লোক ওপার বাংলা থেকে এদিকে চলে আসছে। বেশিরजাগ লোকই জনারণ্যে মিশে যায়। ভাষাত এক: বলে, তাদের ধরার কোনও উপায় নেই। কিষ্ঠু বিন্নাদের কেসটা আলাদ। বাংলাদেশি হিসেবে চিহ্চিত হয়ৌ ও এখন জেনে। এখান থেকে বেরোলে ওকে সরাসরি সাত্ষীরাত্ই ফেরত পাঠাবে পুনিশ।। আইনের জট্লিতা নিয়ে বাঙালটার কোনও খারণাই নেই। যতদিন না বুষতে

পারবে, ততদিন আশায় আশায় থাকবে। স্কিপিং শেষ করে ও বিনোদকে ডাকল, ‘কী রে, আমাকে কিছু বলবি?’

একদিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ফিসফিশ করে বিনোদ বলল, ‘গুরুদেব, আপনেরে জানাইয়া রাখি। আমার পার্টনার জেইল থেইক্যা পলানোর চেষ্টা করত্যাসে।'

স্ট্যালোন চমকে উঠে বলল, ‘তোর পার্টনার মানে? কৌশিক?’
‘হ গুরুদেব। সেকেন্ড কাউন্টিং হইইয়া যাওয়ার পর অর সঙ্গে ওয়ার্ডের বাইরে দ্যাখা ইইসিল। আমারে কইল, শরীলডা ভাল নাই। আইজ প্র্যাকটিস কইরব না। থার্ড কাউন্টিংয়ের আগে আমি মাঠে দৌড়াইতে গেসিলাম। চক্কর মারার সময় দেহি, পার্টনার অশ্ষ্থ গাছে বইস্যা আছে। আমি নীচ থেইক্যা ডাইকলাম। হুনতে পাইল বইন্যা মুনে इইল ना।'

শুনে মনে কু-ডাক দিল স্ট্যালোনের। কৌশিক লেখাপ্পী জানা ছেলে। জেল থেকে পালানোর গুরুত্বটা ও নিশ্চয়ই জার্Nু ীুও জানে, জেল থেকে পালানো কত কঠিন! পালানোর চেষ্টাই ব্বে করে, তা হলে দিনের বেলায় সেটা করবে কেন? বিনোদকে প্রলল, 'সে কী! তুই আগে বলিসনি কেন? কৌশিক কোন্ গাছে বাદে Pাছে, আমাকে দেখাতে পারবি?’
‘হ পারুম। চলেন আপনেরে দেহাইতেসি।’ কথাটা বলে জানলার ধারে নিয়ে গেল বিনোদ। দূর থেকে দেখাল, 'অই যে নর্থ সাইডের পাঁচিলের ধারে গাছগুলান দ্যাখতাসেন, অইতেনে।’

যে জায়গাটা বিনোদ দেখাল, সেটা ফুটবল মাঠ পেরিয়ে যেতে হয়। জায়গাটায় বড় বড় কিছু গাছ আছে। প্রায় একশো দেড়শো বছরের পুরনো। দিনের বেলাতেও সেখানে কেউ যায় না। অবশ্য যাওয়ার দরকারও হয় না। ইংরেজ আমলে ওখানে একটা বাংন্ো টাইপের ছিল। তার পশেই বোধহয় একটা সিমেট্রি অর্থাৎ কি না গোরস্থান ছিল। দু’চারটে বেদি মতোনও আছে। ওই বাংলোটার এথন জরাজীর্ণ অবস্ছ।। ছাদ ভেঙে পড়েছে। দেওয়ালের ইট খসে গিয়েছে কোথাও কোথাও। কৌশিক পালানোর জন্য ওই জায়গাটা বেছে নিল কেন? গাছ থেকে

লাফিয়ে পাঁচিলটা পেরোবে, এই আশায় নাকি? কিন্তু সেটা তো সম্ভবই না। কেননা, পঁচিনেের সঙ্গে গাছের দূরত্ব মিনিমাম দশ ফুট হবে।

বিনোদকে সজ্গে নিয়ে বেরোনোর পরই রাস্তায় মুকুন্দবাবুর মুখোমুথি হয়ে গেল স্ট্যালোন। হন্তদন্ত হয়ে ওয়াচ টাওয়ারের দিকে যাচ্ছেন। কাছাকাছি হতে উনি বললেন, ‘আজ চাকরিটা বোধহয় আমার গেন স্ট্যালোন। বিরাট একটা মিসছ্যাপ হয়ে গিয়েছে জেলে। শোননি কিছু?’ মিসহ্গাপ কথাটা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল স্ট্যালোন, ‘কী হয়েছে স্যার ?'
‘আজ সকালে তিন নম্বর ওয়ার্ডে আমার ডিউটি ছিল। তোমদের ভাষায় বিধবা ওয়ার্ডে। বেলা দুটোর সময় ডিউটি সেরে ব্যারাকে গিয়ে খানিকটা রেস্ট নিচ্ছি। সক্ধেবেলায় ফের তিন নম্বর ওয়ার্ডে ডিউটি। এমন সময় সুপার সাহেব লোক পাঠিয়ে বললেন, বিনয় সরকারকে রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে। লোক নেই, আপনাকে এখনই ফফ্ট্যে তিন নম্বর ওয়ার্ডে ডিউটি করতে হবে। সেখানে গিয়ে শুনি, ুন্তিতি একজন


কথাটা তুনেই বুকের ভিতর ধক করে ল্রে স্ট্যালোনের। দমবন্ধ করে ও বলল, 'কে সে?'
'গাছ থেকে ডেডবডিটা নামিয়ে আনা হয়েছে। তাকেই আমি আইডেন্টিফাই করতে যাচ্ছি।'

তুনে মাথা চো করে ঘুরে উঠন স্ট্যালোনের। জেলে অনেক সময় সুইসাইডের ঘটনা ঘটে। কাকতালীয়ভাবে সেটা বেশিরভাগই বিধবা ওয়ার্ড...মানে বধু নির্যাতন বা বধূ হত্যার আসামীদের ওয়ার্ডে। গত ছ'মাসে অন্তত তিনটে এই রকম আত্মহত্যার ঘটনা ঘটতে দেখেছে স্ট্যালোন। আসনে ফোর নাইন্টি এইট এ-তে যারা আসে, তাদের মধ্যে অনেক লেখাপড়া জানা ল্েেক থাকে। জেলের পরিবেশ, অনিশ্চিত ভবিষ্যত আর লোকলজ্জা ভয়ে তারা বাঁচার ইচ্ছে হারিয়ে ফেনে। একটু আগে বিনোদের মুঢ্খ শোনা কথা আর এখন মুকুন্দবাবুর কথা শুনে ওর মনে কু-ডাক দিল।

হঁটতে হঁঁততেই মুকুন্দবাবু ফের বননেন, ‘তিন নম্বর ওয়ার্ডেরই একজনের মুৰ্য আজ সকালে ওনলাম, কাল নাকি এই ছেলেটের মা দেখা করতে এসেছিন। নাকি বলে গিক্রেছে, ওর অফ্সিসে সব জনাজানি হয়ে গিয়েছে। তাই চাंকরি থেকে অফিস ওকে স্যাক করেছে। আজ সকালেই ব্রেক শাল্টের সময় ও দু’একজনকে বলেছিল, বেঁচে থেকে আর লাভ নেই। ইস, তথनই যদি আমি ওকে চোথে চোথে রাথতাম, তা হলে ব্েোরা আঘ্যহত্তা করতে পারত না। এথন পুরো দোষটা গির্যে পড়বে আমার উপর।

## ‘আপনার দোষ হবে কেন স্যার?’

‘কেননা, এই ওয়ার্ডে আমিই তথन ডিউটিতে ছিলাম। সাজওয়ালাদের উপর নজর রাখা আমার দায়িত্রের মধ্যে পড়ে। একটা তো ইইচই হবেই। কিক্তু, पूমিই বনো ভই, একজন ওয়ার্ডারের পক্ষে একশো কুড়ি-বাইশজন সাজাওয়ানার দিকে নজর রাখা সর্ভ্ভबী কাল রাতে ডিউটিতে এসেছি। একের পর এক ডিউটি কর্রে মীচ্ছি। কাল বিকেনের আগে হয়তো বাড়িই ফিরতে পারব না!

দ্রুত পায়ে মুকুদ্দবাবুর সন্গে ওয়াচ টাওয়ার্ক্বী কাছে প্পীছল ওরা দু'জন। या আन्দাজ করেছিল, ঠিক তাই।
 স্ট্যালোেের ‘চোে জল এসে গেন। গতকালও ছেলেটা প্র্যাকটিস করেছিল গ্মাভস হাতে নিয়ে। ভগবান তো এত সুদ্দর শরীর সবাইকে দেন না। কেন, নষ্ট করতে গেন কৌিিক ওর শরীরট? ঢথনই निরাপদবাবুর বলা কথাটা মনে পড়ল স্ট্যালোনের। কারেজ...সাহস... সাহসের খুব অভাব ছিন কৌশিকের। জীবনযুদ্ধের লড়াইতে তাই নিজেই নকজাউট হয়ে গেন।

## ষোলো

অরিন্দমদা বললেন, ‘যথটা রেসপন্স পাব ভেবেছিলাম, তার থেকে অনেক বেশি পাচ্ছি কালকেতু। পরে তোমরা সামলাতে পারবে তো ভাই?'

তুনে মৃদু হাসল কালকেতু। বক্সিং টুর্নামেন্ট নিয়ে ফাইনাল কথাবার্তা বলার জন্য রাইটার্সে নিজের অফিসে মিটিং ডেকেছেন অরিন্দমদা। ও ছাড়াও হাজির হয়েছে অসিত ব্যানার্জি, কোচ বুচানদা, বংশী শীল এবং আরও দু’তিনজন...তাদের কালকেতু চেনে না। বুচানদাকে অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছেন অরিন্দমদা। পঞ্চাশ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিতে রাজি হয়েছেন। অরিন্দমদার এত উৎসাহ যে, মিটিংয়ে উনি ডেকে নিয়েছেন দমদম, প্রেসিডেন্সি, আলিপুর আর মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের চার জেলারকেও। টুর্নামেন্ট কতজন্ব্য নিয়ে হবে, কোথায় হবে, সে সব নিয়েই আলোচনা শুরু হ্র্য়ি ৷ অসিত লিখিত প্রস্তাব আর বাজেট ধরিয়ে দিয়েছে সবাইকে। প্স০o চোখ বুলিয়ে অরিন্দমদা বললেন, ‘অসিত, তুমি শুরু করো ভাই্প’
'স্যার, প্রথম দিন যথন আপনার সঙ্গে ক্ত্য) হয়, সেদিন সাজেস্ট করেছিলাম, এই টুর্নামেন্টটা লক্মীপপুজো হ্লে কান্গীপুজোর মাঝে করতে। কিন্তু, নেট ঘাটতে ঘাটতে দেখলাম, যদি দিশই আগস্ট শুরু করা যায়, তা হলে একটা ইউনিক ব্যাপার হবে। ওইদিনটা হল, প্রিজনার্স জাস্টিস ডে। সারা পৃথিবীর জেলবন্দীরা ওই দিনটা পালন করে...জেলে থাকা অবস্থায় মারা যাওয়া বন্দীদের স্মরণ করার জন্য। প্রিজনার্স জাস্টিস ডে-ঢে তারা কোনও কাজ করে না। ওই দিন নিজেদের সেন থেকেও বেরোয় না। শোকপালন করে। আমার তো মনে হয়, এমন একটা দিনে টুর্নামেন্ট শুরু করলে ভাল পাবলিসিটি পাওয়া যাবে।'

অরিন্দমদা বললেন, ‘বাহ, দারুণ আইডিয়া। আমি বক্সিং ডে-র কথা জানতাম। বিলেতে আর অস্ট্রেলিল়ার বক্সিং ডে অবজার্ভ করা হয়। ক্রিসমাসের পরদিন...ছাব্বিশে জানুয়ারি, ছুটির দিন। সেদিন লোকে কেনাকেটা করে। কিন্তু একদিন কারেকশনাল সার্ভিসেসে আছি, অথচ

আমি নিজেই জানতাম না, প্রিজনার্স জাস্টিস ডে বলে কোনও দিন আছে। কিল্তু অসিত, দশ আগস্ট মানে তো আর মাস দুয়েকও বাকি নেই। এই অল্প সময়ের মধ্যে বক্সার খুঁজে পাবে ?’
‘আপনার হাত মাথায় থাকনে সব পাওয়া যাবে স্যার। গ্ত পাচচ সপ্তাহ আমি কিক্তু বসে থাকিনি। নিজের চ্যানেনে খোঁজ খবর নিয়েছি। গোটা কুড়ি ছেলেকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। দমদম সেন্ট্রাল জেলেই গোটা পাঁচেক ছেলে ভাল তৈরি হচ্ছে। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলেও শুনলাম, দুটি ছেলে আছে, যারা একটা সময় বক্সিং করত। দ্রিনহাটাতেও আর একটা ছেলের সন্ধান পেয়েছি।'

মেদিনীপুরের জেনার সুধাংও সেনগুপ্ত বললেন, ‘স্যার, আমাদের জেলেও দু‘তিনজনকে পাওয়া যাবে। মাসে দু’একবার তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে ওখানে ফ্রি ফর অল টাইপের ফিস্টফাইটিং হয়। তথন আর্মড গার্ড দিয়ে
 আমাদের জেলে যারা নিয়মিত মারপিটের ঘটনায় জড়ায়, অদির নামের একট্ট শর্ট লিস্ট আমার কাছে আছে। বুচননবাবু যদি ব্র্ষেসিীীপুরে যান, তা হলে ওই লিস্ট থেকে কয়েক জনকে বেছে নির্শেপ্পেরবেন।’

অসিত জিজ্ঞেস করল, ‘কবে পাঠানো द्यिত পারে? কালই यদি বুচানদা যান?’
‘কোনও' অসুবিধে নেই। এই অসিতদা, আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি কিক্তু একটা সময় বক্সিং করতাম, আপনার সাউথ ক্যালকাটা ফিজিক্যান কালচারে।’
'মাই গড, তুমি তো সুধাংশ । প্রবীরদের ব্যাচের ছেলে। এবার মনে পড়ছে।'

বুচানদা এতক্ষণ কোনও কথা বনেননি। এ বার বললেন, ‘ছেলে বাছাবাছির কথা তো হচ্ছে। কিক্তু, টুর্নামেন্টটা কোন্ ওজনের ছেলেদের নিয়ে হবে, সেটা কি ঠিক হয়েছে? ওটাই আসল। अসিতের প্রোপোজালে তো কিছুই মেনশন করা নেই দেখছি।'

বব্সিংয়ে মোট দশটা ওজন বিভাগ আছে। লাইটফ্লাই থেকে তরু করে সুপার হেভিওয়েট। সব ওজনের বিভাগের ছেলে জেলে পাওয়া

যাবে না। अসিতের সঙ্গে কালকেতু এ ব্যাপারে আগেই আলোচনা সেরে রেখেছিল। টুর্নামেন্টটা করতে হবে মাত্র একটা ওজন বিভাগে। সেটা নাইটওয়েট না বান্টমওয়েট...এই সিদ্ধান্তটা টেকনিক্যাল কমিটির উপর ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিন ওরা। সুযোগ পেতেই কালকেতু বলন, ‘বুচানদা, সে ব্যাপারে আপনি ডিসিশন নেবেন। মাঝামাঝি একটা ওয়েট বিভাগ। ছাপান্ন কেজির কম যাতে হয়। অথবা বাহান কেজির বেশি।’
‘তা হনে, ব্যান্টমওয়েটে স্টিক করা যাক। কী বনো? কিন্তু, এক একজনকে কটা বাউট খেলতে হবে?’
'চারটের বেশি নয়। খরচ কমানোর জন্য টুর্নামেন্ট শেষ করতে হবে পौচদিনের মধ্যে।'
'হবে কোথায়, ঠিক করেছ ?'
অরিন্দমদা বললেন, ‘यদি দুটো জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়, সামলাতে পারবেন বুচানবাবু? যেমন ধরুন, যদি মেদিনীপুর অ্বক্রি দমদম সেন্ট্রাল জ্রেলে করি ? তবে, মেদিনীপুর বা দমদম কোনঞজজ্রীয়গায় কিস্তু বক্সিং রিং নেই।’



আनোচনার एাঁকে চা এসে গেন্মেট্দিইসময় যোনে কাকে যেন অরিন্দমদা বললেন, ‘প্রসেনজিৎ, একটা সার্কুলার আজই তৈরি করে ফেন। প্রত্যেকটা কারেকশনান হোমের ইনচার্জদের জানাও প্রিজনারদের বব্সিং টুর্নামেন্টটা হচ্ছে। কলকাতা থেকে কোচ আর কর্তা মিলে মোট তিনজন ওদের ওখানে যাবেন। এক সপ্তাহ থাকবেন। তাঁদের জন্য যেন সব ব্যবস্থা করে রাখা হয়। সার্কুলারটা পাঠানোর আগে আমাকে একবার দেথিয়ে নিও। আজ সন্ধেবেলার মধ্যোই যেন সব কারেকশনাল হোমে পৌছে যায়।

সুযোগ পেয়ে কালকেতু রাহুলকে বলল, ‘অন্যদের প্র্যাকটিস কেমন চলছে রে?’

রাহুল বলन,.‘ফুল সুইইয়ে। আমার জেনে পুরো পরিবেশটা পাল্টে দিয়েছে ওই ছেলেটা। রোজ বিকেলে ওদের প্র্যাকটিস দেখার জন্য ইন্ডোর

হন ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। মোগোলকে তোর মনে আছে? অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার হল, ওর দু’একজন চ্যালাও এখন বক্সিয়ে নামতে চাইছে।'
'মোগোল এখন কোথায়?’
‘ঝামেলা হটিয়েছি। ও এখন প্রেসিডেন্সি জেলে। বিনয় সরকারও দমদমে নেই। আইজি স্যার ওকে দিনহাটায় ট্রান্সফার করে দিয়েছেন।

লোকটা এমন খচ্চর, এথনও দিনহাটায় জয়েন করেনি। একমাস ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে আছে।’
‘এখনও পার্টির লোকজনকে ধরাধরি করছে নাকি? ততে অবশ্য কোনও লাভ হবে না। আমি কিন্তু অলরেডি কারামন্ত্রীকে ওর সম্পর্কে ব্রিফ করে দিয়েছি।’
‘ভান করেছিস। তোর কাগজে ওর বিরুদ্ধে রিপোর্টটা বেরোনোর পর, আইজি স্যার এমন রেগে গিয়েছেন যে, ওর এগেনস্টে ভিজিলেন্গ লাগিয়ে দিয়েছেন। স্যারের সঙ্গে আমি একমত, এই লোকগ্ঞীたিকি বের করে দিতে না পাররে, জেল কোনওদিন কারেকশনাল (৪ীষম ইতে পারবে ना।'
 গিয়েছিল ?'
‘হ্যা,. স্ট্যালোনের সঙ্भে ও কথা বিল এসেছে। আমার অফিসে বসেই ওরা কথা বলছিল। স্ট্যালোন আমার সামনে কিছু বলতে চাইছে না দেখে, শেষে আমি উঠে গিয়েছিলাম।

জয়ন্তনারায়ণ কি ওর কাছ থেকে কোনও ক্লু বের করতে পারল ?’
‘এখনও ভাল করে তনিনি। স্ট্যালোন নাকি বারবার বলেছে, আমার তো যা ক্ষতি হওয়ার...হয়ে গিয়েছে। আমি চাই না, আর একটা পরিবার নষ্ট হোক। তবে এটুকু জেনে রাখুন, আমি নির্দোষ। আমার মনে হয়, তুই নিজে একবার কথা বলে দ্যাv কালকেতু। তোকে সত্যি কথাটা বলনেও ও বলতে পারে।'

চা থাওয়া শেষ হলে অরিন্দমদা বললেন, ‘অসিত, তোমার বাজেটটা কিছু কমানো যায় না?’
‘স্যার, বাজেট নিয়ে আপনি ভাববেন না। টিভি চ্যানেলগুলোকে আমি অ্যাপ্রোচ করেছিলাম। ওরা এথনও হ্যাঁ বা না, কিছু বনেননি। কিক্তু, মা কালী আমার সঙ্গে আছেন। অयাচিতভাবে একটা স্পনসর পাওয়া গিয়েছে। ইতালি থেকে একজন প্রোডিউসার কনকাতার শ্মশানগুলো নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি করার জন্য এই শহরে এসেছেন। তাঁর নাম ডেভিড বার্তোনি। হঠাৎই কেওড়াতলায় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যায়। উনি আমার ক্লাবে তিন-চারদিন আসেন। ওখানে মুসলিম মেয়েদের বক্সিং প্র্যাকটিস করতে দেখে অবাক হয়ে যান। এই মেয়েগুনো বোরখা পরে আসে। শর্টস পরে ট্রেনিং নেয়। আবার বোরখা পরে বেরিয়ে যায়। এ সব দেথে বার্তোনি উৎসাহ দেখান, মুসলিম মেয়েদের বক্সিং চর্চা নিয়ে ডকুমেন্টারি করবেন। অমি তখন প্রিজনারদের বক্সিং টুর্নামেন্টের কথাটা ওঁকে বলি। উনি তাতেও আগ্রহ দেখালেন।
 আমাদের টুর্নামেন্ট হয়ে যাবে।’

শুনে অরিন্দমদা বললেন, ‘মিঃ বার্তোনি কি ক্তি-ির ভিতর ওট করতে চান? তা হলে কিন্তু ভাই, আমাকে মিনিস্ট্ট্টরির অ্যাপ্র্রভাল নিতে হবে।'

অসিত বলল, ‘মিঃ বার্তোনিকে অর্ক্রী আপনার কাছে নিয়ে আসব। আমার মনে হয়, এই সুযোগটা ছাড়া আমাদের উচিত হবে না স্যার।

থেলার সরঞ্জাম তৈরি করে, এমন একটা কোম্পানি আছে ইতালিতে। তার নাম পুমা। তারাই স্পনসর করবে। মিঃ বার্তোনি যোগাযোগ করিয়ে দেবেন।’

জেনে খুশি হলেন অরিন্দমদা। বললেন, ‘পুমা যদি স্পনসর হয়, তা হলে আমার আপত্তি নেই। আর কী কী আলোচনার আছে, এবার বলো।'

বুচানদা বললেন, ‘আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে স্যার। এই বে প্রিজনারগুলো টুর্নামেন্টে পার্টিসিপেট করবে, তারা কেন করবে? আমি বলতে চাইছি, তারা কী পুরস্কারটা পাবে ?'

অরিন্দমদা বললেন, ‘অন্য টুর্নামেন্টে যেমন পুরস্কার দেওয়া হয়,

তেমনই পাবে। ট্রফি, সঙ্গে সার্টিফিকেট। আপনার মাথায় কি অন্য কোনও কিছু ঘুরছে ধৃতিমানবাবু?’
‘ট্রফি দিতে পারেরন। কিত্তু, ওদের কাছে কি ট্রফির কোনও মুন্য আছে? আমার মনে হয়, এমন কোনও প্রাইজ ওদের সামনে রাখা দরকার, যাতে ওদের মোটিভেশন লেভেল বাড়ে।'
‘আপনি কি প্রাইজমানির কথা ভাবছেন? তাতে আমার আপত্তি আছে। সরকারী উদ্যোগে কত রকম বাধা মশাই, আপনারা চিত্তাও করতে পারবেন না।
‘না না, আমি টাকাপয়সার কথা বলছি না অরিন্দমবাবু। চ্যাম্পিয়ন হলে ওদের শাস্তি কমানো সম্ভব কি না, আমি তারই ইঙ্গিত দিচ্ছিলাম।

একজন প্রিজনারের পক্ষে এর থেকে বড় মোট্তিশেশন আর কী হতে পারে ? ধরুন, যার দশ বছরের জেল হয়েছে, চ্যাম্পিয়ন হলে তার শাস্তি
 কন্ডাক্টের জন্য বন্দিদের রেমিশন হয়।’
‘আপনার সাজেশনটা ভাল। কিন্তু, কতটা অ্লুইনসঙ্গত, সেটা আমাকে জানতে হবে ন ইয়ারদের সঙ্গে পরাম্ণপ্কিরে। যতদূর আমার ধারণা, তাতে লাইফারদের শাস্তি কমানো য়্কি না। আমাদের এখানে লাইফ স্রেনটেপ্গ মানে, আমৃচ্যু আপনার্প্রিজ্জেলে থাকতে হবে। অন্যরা যে রকম রেমিশন পায়, লাইফারদের ক্ষেত্রে সেটা প্রয়োগ করা যায় না।'

কালকেতু বলল, ‘অরিন্দমদা, সরকার তো ইচ্ছে করলে বন্দিদের ছেড়েও দিতে পারে। এই তো ক‘দিন আগে কয়েকজন পলিটিক্যাল প্রিজনারকে ছেড়ে দিল নতুন সরকার। স্পোর্টসম্যানদের ক্ষেত্রেও কি সেই দৃষ্টিভঙ্গি সরকার নিতে পারে না ?’
'গভর্নমেন্ট ইচ্ছে করনে, সব পারে। টুর্নামেন্টটা শুরু হোক না। তারপর এ নিয়ে ভাবা যাবে। ধৃতিমনবাবু, আমার মাথায় রইল আপনার কथা। সত্যিই তো, একটা মোটিভেশন ওদের সামনে রাখা দরকার। থ্যাক্কস ফর দ্য সাজেশন।’

বুচানদার মতো সিনিয়র কোচের সামনে রয়েছে বলে বংশী শীল এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় ও বলল, ‘স্যার,

আমার একটা রিকেয়েস্ট আছে। ফাইনালের দিন কি রাজ্যপালকে ইনভাইট করা যেতে পারে?’

অরিন্দমদা উত্তর দিলেন, ‘কেন নয় ? আমি কালই ওকে রিকোয়েস্ট করে চিঠি পাঠাব। ফাইনালের দিন যদি উনি আসেন, প্রাইজটা উনিই দেবেন।এ বার ওঠা যাক। আমর আর একটা মিটিং আছে।

ঘর থেকে কালকেতু খুশি মনে বেরিয়ে এল। যাক, ঢুর্নামেন্টটা তা হলে হচ্ছে। গত সাত আটটা দিন ও অন্য কিছুতে মনই দিতে পারেনি। এমনকী, স্ট্যালোনের কেসটা নিয়ে জয়ন্তনারায়ণ একবার বসতে চেয়েছিল। কিষ্তু কানকেতু সময় দিতে পারেনি। সত্যি বলতে কী, কেসটা নিয়ে যতটা সিরিয়াস হ্ওয়া উচিত ছিল, ও ততটা হয়ইনি। রাইটার্সের লিফট দিয়ে নামার সময় কালকেতু ঠিক করে নিল, রাতে বাড়ি ফিরে গিয়ে তথাগতর সব তথ্য নিয়ে বসবে। বহরমপুরেও একবার ফোন করবে নুরুলের কাছে।

গেট দিয়ে রাস্তায় বেরনোর সময় হঠাৎ ওর মোবাইন্তুবিলিটা বেজে উঠন। অফিসের কেউ ভেবে কালকেতু বুক পকেট র্ৰেট্কে সেটটা
 বলতেই, ওপ্রান্ত থেকে এক মহিলা বলনেন, ‘আর্রি কালকেতু নন্দोর সঙ্গে কথা বলছি?’

আশপাশে অনেকেই কথা বলছে বাজিয়ে গাড়ি যাতায়াত করছে। সেটটা কানে চেপে ধরে কালকেতু বলল, ‘হ্যাঁ, আমি বলছি।’ ‘আমার নাম রিয়া। আপনার সঙ্গে কি এথন কথা বলা যাবে?’

কে রিয়া, কালকেতু বুঝতে পারল না। ও বলল, ‘কাইন্ডনি ঘণ্টাখানেক পরে আবার করবেন? এখানে থুব নয়েজ হচ্ছে। আপনার কথা আমি ভাল করে তুনতে পাচ্ছি না।’ বনেই ও লাইনটা কেটে मिन।

ইন্ডোর হলে বুচানদাকে দেখেই দৌড়ে গেল স্ট্যালোন। পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, ‘কেমন আছ্নে স্যার ? অনেকদিন পর আপনাকে দেখলাম।’ ওর দেখাদেখি বিনোদরাও সবাই একে একে প্রণাম করতে লাগল। বুচানদা হাসিমুখে বললেন, ‘থাক থাক। আমাকে প্রণাম করতে হবে না। লোক দেখানো প্রণাম আমি অনেক দেখেছি। পরে চিনতেও পারবি না। হ্যাঁরে স্ট্যালোন, এই তোর সব ছেলেপুলে। এরা বক্সিং লড়বে ?’ কথার ধরন দেখে স্ট্যালোনের মুখ শুকিয়ে গেল। রাহ্ন স্যার গতকাল বিকেলেই বলেছিলেন, বুচান স্যার আসবেন। সেই মতো স্ট্যালোন সবাইকে বুচানদা সম্পর্কে ভান ভাল কথা বলে রেখেছিল। যেটা বলেনি, সেটা হন কোচ হিসেবে নির্মম টাইপের নোক। কোনওকিছু মনোমতো না ইলেই মুখের উপর যা তা বলে দেন। নাকি এমন খাটান, মুখে র্তুক্ত তুলে দেন। পাতিয়ালায় ন্যাশনান ক্যাম্পে গিয়েও স্ট্যালোন उननছছ, ওঁর কোনও কোনও ছাত্র অত্যাচার সহ্য করতে না পোক অন্য কেচের কাছেও চলে গিয়েছেন। তবে বক্সার হিসেবে बৃৃ্রেমি ছিলেন, কোচ হিসেবে তেমনই...বুচানদার কোনও তুলনী, নেই। গলার জোরও মারাশ্মক। ধমক দিলে সারা শরীর কেঁপ্পে ৫ঠি। স্ট্যান্লোন যা ভেবেছিল, ঠিক তাই ঘটল। ওরা লাইন দিয়ে দাঁড়ানিার পর প্রথমেই বুচানদা ওকে নিয়ে পড়লেন। পরনে লাল রঙের টি শার্ট। তার উপর ইন্ডিয়া টিমের ব্লেজার, সাদা ট্রাউজার্স। প্রায় ছ’ফুটের মতো লম্বা। দু’বছর আগে মাত্র দু’ সপ্তাহ ওঁর কাছে প্র্যাকটিস করার সুযোগ পেয়েছিল স্ট্যালোন। বুচানদা প্রায় একই রকম আছেন। তবে মাথার চুল আরও সাদা হয়ে গিয়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে বুচনদদা বললেন, ‘আগে তুই লাইনের বাইরে গিয়ে দাঁড়া। শরীরটা তো একেবারে তুয়ারের মতো করে কেলেছিস। কম্পিটিসনে তুই নামবি কী করে ?’

শুনে মাথা হেঁট হয়ে গেল স্ট্যালোনের। কথা না તুনলে বুচানদা আরও হেনস্থ করূষ্টেন। তাই মাথ নিচু করে ও লাইনের বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। দেখে. বুচানদা বললেন, ‘লাস্ট কবে বডি ওয়েট নিয়েছিস

হারামজাদা? তোকে তো দেখে মনে হচ্ছে, ষাট কেজির বেশি হয়ে গেছিস।'

শুনে চমকে উঠল স্ট্যালোন। আজ সকালেই হাসপাতালে গিয়ে ఆয়েইং মেশিনে নিজের ওজন মেপেছে। ৬১.৩ কেজি। ব্যান্টমওয়েটে নামতে গেলে ওকে অস্তত সাড়ে পাঁচ কেজি ওজন কমাতেই হবে। ওখু চোথে দেখেই ওর সঠিক ওজনটা বলে দিলেন বুচানদা! এই কারণেই উনি অন্য কোচদের থেকে আলাদা। বুচানদার দিকে তাকিয়ে স্ট্যালোন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ যা বলেছেন, ঠিক তাই। বুচানদাকে খুশি করার জন্য ও মুঘে বলল, ‘আপনি এসে গিয়েছেন, এ বার আমার বডিওয়েট কমে যাবে।’
‘आমি এসে গিয়েছি, মানেটা কী রে?’ খিঁচিয়ে উঠলেন বুচানদা, ‘আমি কি তোর বাবার চাকর। তোর বডিওয়েট কমিয়ে দেব। তোকে... নিজেকে কমাতে হবে। তোকে টেকনিক শেখাব। বক্স করার স্প্র্ট্যু তোর ভুলভ্রান্তি ধরিয়ে দেব। আর তুই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরু ্ধিমকে পাছা দেখাবি। তাই তো?’

শুনতে শুনতে স্ট্যালোনের মুখটা ছোট হর্টে fiन। রাহুল স্যারের দিকে তাকিয়ে ও দেখল, যাতে চোখাচোথি ন্ক্য়্য়, উনি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। লাইনে দাঁড়ানো মুখগুট্পৌী বিশ্ময়ের চিহ্ন। শুধু জীবন মিটিমিটি হাসছে। সেদিকে চোখ পড়ায় বুচানদা বলনেন, ‘এই জनি লিভার। তোর নাম কী রে? কী লাফড়া করে জেলে ঢুকেছিস?’
‘আমার নাম জীবন স্যার। জনি লিভার না। ঘুসি মেরে একজনকে আমি খুন করেছিলাম।’
‘তার মানে, মাস্তানি করতিস। এই তো? দাঁড়া, তোর মাস্তানি আজ ঘুচিয়ে দিচ্ছি।’

লাইন থেকে বিনোদ আর আসিফকে ডেকে নিলেন বুচানদা। তার পর হঠাৎ গলার সুর চড়িয়ে বললেন, ‘এই তোরা মার, জোকারটাকে মার। এমন মারবি, যেন কাল থেকে আর গ্মাভস না পরতে পারে।’

বিনোদ আর আসিফ হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। ওরা বুঝতে পারছে না, কী করবে। দু'জন স্ট্যালোনের দিকে তাকাল। স্ট্যালোন ঘাড়

নাড়তেই দু'জনে «াঁপিয়ে পড়ন্ন জীবনের উপর। প্রথম দিকে কয়েকটা ঘুসি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল জীবন। ওর ঠোটের কোণ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। কিক্তু, তার পরই উঠেে দাঁড়িয়ে নিজের মতো করে ও লড়াই শুরু করন। স্ট্যান্গোন অবাক হয়ে দেখল, জীবন নিজেকে সামলে নিয়ে ফুটওয়ার্ক শুরু করে দিয়েছে। কখনও বিনোদকে ডাক করছে। কখনও আসিফকে। সুযোগ বুঝে একটু নিচু হয়েই আসিফকে ও লেফট ছক মারল। উফ, বলে ছিটকে সরে গেন আসিফ। এতফ্ষণ হাতঘড়ির দিকে নজর রাখছিলেন বুচানদা। এবার মুখ তুলে আসিফকে বললেন, 'মার, জোকারটাকে মেরে শুইয়ে দে।'

পুরো হনঘরটা ওই কঠ্ঠস্বরে যেন কেঁপে উঠন। মাথায় এসে ধাক্কা মারল স্ট্যালোনের। শব্দের যে কী মারাত্মক প্রভাব হতে পারে, ওর নিজেরও সেই অভিজ্ঞতা আছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সেই জুনিয়র ন্যাশনালের কথা ও ভোলেনি। ওর প্রতিদ্বন্দ্রী ছিল অশ্শি্ধিনাড়ুর সেলভান। প্রথম রাউড্ডে বোকার মতো হাতের গার্ড থুর্লু ফিলে, মুতে ঘুসি খেয়েছিল স্ট্যালোন। তখন হমড়ি থেয়ে পাত্ট যায়। রেফারি
 স্ট্যালোনের কানে এসেছিল, ‘মার, স্ট্যালোন্দ্র।' 'মা-র, স্ট্যা-লো-ন
 শুনে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়েছিন স্ট্যালোন। ‘মা-আ-আ-র’ কথাটা ওর শরীরের প্রতিটা স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়েছিল। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পরই ও যে কাজটা করেছিল, সেটা নকআউট। বুচানদা যদি সেদিন ওই চিৎকারটা না করতেন, তা হনেে সেবার ও চ্যাম্পিয়নই হতে পারত না। প্রথম রাউন্েেই ছিটকে যেত। ও নিজে অনেক বদলে গিয়েছে, কিন্তু বুচানদা একটুও বদলাননি।
'মার জোকারটাকে মার’। ఆননে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠন স্ট্যালোনের। বাইরে থেকে অনেকে ছুটে এসেছে। হলঘরে ভিড় জমে গিয়েছে। বন্দিদের কেউ বিশ্ধাসই করতে পারছে না, জেলার সাহেবের সামনেই তিনজন মারপিট করছে! ঠিক তিন মিনিট পর বাঁশি বাজিয়ে মারপিট বন্ধ করে দিলেন বুচানদা। জীবনকে নরম গলায় বললেন, ‘ভেরি গুড। যা

চোে্যেমে জন দিয়ে আয়!’ তারপর আসিফকে ব্যঙ করলেন, ‘এই
 কালই নাপিত ডেকে হুলটা ছোট করে ছেটে ফেেনি। ঠিক আমার মরে। না ছাঁট্লে তোকে নাথি মেরে কান বের করে দেব। বব্ষিং করতে এসেছিস, তোর লুকটটও ব্যেন বপ্ারদের মতো হয়।’

ট্রেনিংয়ের প্রথম পাঠটা দিতে শুরু করলেন বুচানদা। ‘শশান ভাই, তোদের সঙ্গে বকবক করা আমার পোষাবে না। আমি একবার বাঁশি বাজালে বুঝবি, ঢোদের সবাইকে ডাকছি। দু’বার বাজালে ধরে নিবি, প্র্যাকটিস তুরু হয়ে গিয়েছে। আর তিনবার বাজালে মনে করবি, প্র্যাকটিস শেষ। কাল থেকে আমি আগামী দুমাস রোজ আসব। বেলা দুটো থেকে সক্ধে ছট অবধি থাকব। এই চার ঘণ্টার মধ্যে যদি তোদের বাবা মারা যায়, তা হনেও ছাড়া পাবি না। को রে, কথাতেনো মনে থাকবে? আমি যতত্ষণ তোদের সময় দেব, আশা করব, তোরাপ্যত্ষণ আমায় সময় দিবি। কথাঔলো কেউ यদি ভুলে यাসুু তা হনে পানিশমেন্ট। সবসময় মনে রাখবি, তোরা ইভিয়ার ব্বেটি বক্সিং কোচের কাছে প্র্যাকটিস করছিস। কथাওুলো বলেই শিপে তাকালেন

 থাকেন। বক্মিং হন ফিজিক্যান কমব্যাটের খেলা। পুরুম্রের খেলা। যে কেনও সময় ইনজুরি হতে পারে।

রাহ্ন স্যার বললেন, ‘আমাদের হাসপাতানে ডাক্তার আছেন স্যার। কাল থেকে উনি ইভ্ডোর হলে হাজির থাকবেন।'
‘ভেরি ুড। তবে আমায় বাজিয়ে নিতে হবে, ুুকে পাস করে সে ডাক্তর হয়েছে কি না। আচ্ছ, এ বার আপনি আসুন। এই কুকুরের বাচ্চাগেলোকে এ বার আমায় জিভ বের করাতে হবে।'

ওনে রাহ্ন স্যার যতটা উৎসাহ নিয়ে ডাক্গরের কথা বনেহিনেন, ততটই হুপসে গেলেন। উনি বললেন,
‘ও কে স্যার। আমি ফ্রুন্ট গেটের অফ্সিসে আছি। কোনও দরকার লাগলে, খবর পাঠাবেন।
‘সেই ফাঁকে পাশে এসে বিনোদ ফিসফিস করে বলল, 'গুরুদেব, এ কারে আনছেন? আমগগে কুকুরের বাচ্চা কইতাছে। আমি কিস্তু চুপ কইর্যা থাকুম না।'

স্ট্যালোন বলল, ‘চুপ করে থাক। এই লোকটাকে চুপ করিয়ে দেওয়ার উপায় আমি জানি। যা বলছে, এখন করে যা। দেখবি, পরে উনি তোকে খুব ভালবাসবেন।’

রাহুল স্যার চলে যাওয়ার পর পোডিয়ামে উঠে বুচানদা বললেন, ‘আমি জানি, তোরা সব চোর-ছ্যাচোড়, খুনের আসামী। স্ট্যালোন বাদ্দ আর কেউ বক্সিংয়ের ব জানিস না। তাই শুরুতে বলে দিচ্ছি, বক্সিং মানে গুল্ডামি নয়। এই একটু আগে তোরা তিনজন মিলে যা করে দেখালি, সেটা গুন্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়। বব্সিংয়ের কতগুলি নিয়ম আছে। এটা বেসিক্যালি ঘুসি মারার খেলা। চার রকমভাবে তোরা ঘুসি মারতে অর্থাৎ কিনা পাঞ্চ করতে পারিস। প্রথমটা হল স্ট্রেট ব্রো অহ্থক্যিজ্যাব। দ্বিতীয়টা ক্রস, তৃতীয়টা ছক আর চতুর্থটা হন আপারুলা刀ি কী মনে থাকবে? यদি মনে থাকে, তা হলে সবাই মিলে আমাল্ণী বিন, কোন্ কোন্ পাঞ্চের কথা এক্ষুনি বললাম।'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই একসঙ্গে বলতে শुরুল্পিল। কারও কথা বোঝা গেল না। শুনে বুচানদা চটে গিয়ে ব্পে্রেনিন, ‘এই কারণেই তোদের কুকুরের বাচ্চা বলেছিনাম। সবাই মিলে ঘেউ ঘেউ করছিস। মনে মনে বল জ্যাব, ক্রস, হুক, সুইং আর আপারকাট। জ্যাব; ক্রস, হুক, সুইং আর আপারকাট। এটা বলতে বলতে...যা মাঠে গিয়ে এক পাক মেরে আয়। তোরা ফিরে আসার পর স্ট্যলোন দেখিয়ে দেবে, কোন্ পাঞ্চটা কোথায় মারতে হয়, আর কীভাবে। স্ট্যালোন, তোকে ওদের সঙ্গে যেতে হবে না। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

আটজনের দলটা ইন্ডোর হল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বুচানদা বললেন, ‘হারামজাদা, তোকে আমি কত খুঁজেছি, তুই জানিস? শেষে চিন্টুর সঙ্গে একদিন সাই সেন্টারে দেখা হল। ও-ই আমায় বলন, খুন করে তুই জেলে ঢুকেছিস। কেন করতে গেলি এ সব? অ্যাদ্দিন তোর সিনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা। ভাগ্যিস, কানকেতুবাবুর

চোথে পড়ে গিয়েছিলি। না হলে সারা: জীবন এখেনেই পচে মরতিস $\mid$ ' স্ট্যলোন বলল, ‘বিশ্ষাস করুন স্যার, থুন আমি করিনি।’
'ও কথা সবাই বলে। থাক ও সব কথা। প্রিজনারদের এই টুর্নামেন্টে তোকে চ্যাম্পিয়ন হতেই হবে। আমি চেষ্টা করছি, ফাইনালের দিন যাতে হরবিন্দর সিংহ হাজির থাকে। ন্যাশনাল সিনেক্টরদের দু’একজনকে আনার কথাও ভাবছে অসিত। এমনভাবে তৈরি হ, যাতে ফের ওদের নজরে পড়তে পারিস। এশিয়ান গেমসের আর মাত্র এক বছর <াকি। ইন্ডিয়া টিমে তোকে ঢুকতেই হবে। হিমাশশুর থেকেও তোকে বেটার রেজাन্ট করতে হবে। হিমাং কমনওয়েলথ গেমস থেকে মেডেল এনেছে। তোকে আনতে হবে এশিয়ান গেমস থেকে। যা আজ পর্যস্ত কোনও বাঙালি বক্সার আনতে পারেনি। কী রে, আমার ইচ্ছেটা পৃরণণ করতে পারবি?’
 উত্তর দিলে বুচান স্যার খুশি হবেন। উত্তরটা দেওয়ার আগগ হুাৎই ওর
 উইংসের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শ্যামাচধপ্প ন্লাহা। বয়স্ক সেই ভদ্রন্লোক, এক রাত সেলের ভিতর ঢুকে এর্ব্যীতে যিনি ওকে শাড়ির পাড় উপহার দিয়েছিলেন। বনেছিলেন্কে? প্রই পাড় ক্রেপ্ট ব্যাম্ডেজের মতো কোমরে জড়িয়ে নিলে বক্সিংয়ে কেউ নাকি ওকে হারাতে পারবে না। ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিত করে শ্যামাচরণ ওকে বলতে বলছেন, 'পারব স্যার।’

কেমন যেন মোহ্গস্ত হয়ে গেল স্ট্যানোন। বনেই ফেলল, 'পারব স্যার।’

## আঠারো

তথাগতর আনা সব তথ্যগুলো মন দিয়ে পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছে কালকেতু। অনেক অসঙ্গতি আছে পুলিশের চার্জশিটে। এক, কঙ্কণা বলে মেয়েটা যেখান থেকে কিডনাাপ হয়েছে বলে পুলিশ বলছে, সেখানে

অর্থাৎ সেভেন স্টারস ক্রাবে তথন স্ট্যালোন ছিনই না। অন্তত সেখানে কেউ ওকে তখন দেরেনি। র রুসাতির কথামতে, সেই সময় স্ট্যালোন ওর মাকে নিয়ে কাশিমবাজারে বিষ্দুপুরে কানীমন্দিরে গিয়োিিল। দू'ন্বর হন, ভাগিরথীর ব্রিজের উপর প্রদিন পুলিশ যখন স্ট্যালোনকে ধরে, তথন মুক্তিপণের টাকাসহ ওকে ধরেনি। চার্জশিটে কোথাও পুলিশ উল্লেখ করেনি, মুক্তিপণের টাকা নিয়ে কে ব্রিজে গিয়েছিল ? তখন স্ট্যালোনের সপ্েুই বা কে ছিল? চার্জশিটে কোথাও কালাচাদ বলে ছেলেটার নাম নেই।

সবথেকে বড় কথা হল, ফরেনসসিক রিপোরে বলা হয়েছে, কক্কগাকে রাত বারোঢ নাগাদ গলা টিடে মারা হয়। ওর বডি উদ্ধার эওয়ার ছ ঘ্টা আগে। তখন ডো স্ট্যালোন বহমরমপুর থানায় বসে। তা হলে ও কি করে মেয়েটাকে মারবে?

এই প্রশ্গের উত্তর পাওয়ার জনা কানকেতু কথা (্টেনছিল বহরমপুরে ওদের রিঃপার্টার নুরুনের সগে। নুরুনেরুর্গিণা, পুরো



 করত। স্ট্যালোঁন পাতিয়ালা যাওয়ার পর থেকে কালাচাদ নাকি বদলে যায়। ক্যাম্প থেকে স্ট্যালোন কথনও বাড়িতে এলে ও নাকি বলত, ‘বক্সিংয়ে আমার ঢে কিছু হন না। তোর যদি হ়, আমার ভাল লাগবে।’ শふ্রতার বদলে ও বক্ধুর মতো ব্যবহার করতে থাকে।

এই কারণেই, সরল বিশ্ধাসে স্ট্যালোন ওকে ব্রিজে নিফট দিতে রাজ্রি হয়ে গির্যেছিন। এতটা শোনার পর কালকেতু প্রশ্ন করেছিল, ‘বদनাই यদি কালাচাঁদ নেবে, তা হলে সদাশিববাবুর মেয়েকে এর কিডন্যাপ বা থুন করার দরকার হন কেন ? বদলাট অন্যাবেও তো নিতে পারত। সদাশিববাবুর সদ্গে কি ওর কেনও শক্রুত ছিন ?’

নুুুল বলেছিন, ‘এই উত্রাঢা আমার জনা নেই কালকেতুদ।। তবে থোজ করে দেখতে পারি। আমার কাছে থবর আছে, কালাচাদ মুম্ধয়ে

চলে গিয়েছিছ। ওকে নাকি ট্রেনের তিকিট কেটে দিয়েছিন চিন্মুদা। কালাচ!দদের এক বক্ধুর মুণ্ে পরে আমি ওনেছি, মুস্বইয়ের আাডার-
 ক্েেেছে। মুব্ই থেকেই ও নিয়মিত রুস্সাতির ন্থেজ নিত। বন্ধুদের নাকি এও বলত, রাতারাতি বড়লোক হয়ে বহরমপুরে ফিরবেে। তারপর জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে...বিয়ে করবে রুস্সাতিকে। তখন কে আটকায়, ও দেখবে।

কানকেছু জনতে চেয়েছিন, ‘কালাচাঁ কি এথনও মুম্বইয়ে আছে?’ ‘আমি সিওর নই। মাস ছয়েক ওর কোনও থবর নেই।’
'भূলিশ ঠিকভাবে কেসটা সাজাল না কেন রে?’
‘কানকেতুদা, তথন আমাদের জেলার এসপি ছিলেন সুবোধ চাটার্জি বনে একজন। মোস্ট কোরাপ্টেড লোক। उনেছি, ইনভেস্টিগেটিি অফিসার বিমল মাইতিকে ডেকে উনি यাক্পি বনে
 দেবেন ডোমকলে। আসলে স্ট্যালোনের উপর সুব্বেপ্রি চ্যাটার্জির রাগ
 করেছিল। টাকাপয়সা খেয়ে উনি একটা জমিজ্রিন্ন করে তুলে দিচ্ছিলেন
 প্রসাদ্বাবু রাইটার্সে চলে যান। তার পরই সুবোধ চাটার্জি বাগে পেয়ে যায় স্ট্যলোনকে।'

কথাটা কতটা সত্যি, ঢা জনার জনা বিমन মাইতির স্সেন নাম্যারঢা চেয়ে নিয়েছিন কালকেতু। আজ সকালে खোনে কথা বলে সত্তি-মিথ্যা যাচাইও করে নিয়েছে। বিমলবাবু প্রোমমাশন পেয়ে এখন আছেন आলিপুরের ভবানী ভবনে। উনি স্পষ্টই বললেন, ‘কালকেতুবাবু आমি আপনার লেখার খুর ভক্ত। সেই কারণেই বলছি। স্ট্যামোন ছেলেটটকে সত্যু ফাঁসানো হয়েছে। আমি যে চর্জশিটটা দিয়েছিলাম, সেটা এসপি বদলেছিলেন। কী বদলেছিলেন, আমি বলব ন্রা। তবে এটুকু আপনাকে বলতে পারি, या কিছू ঘটেছিন তার সভ্দে সেভেন স্টারস ক্লাব জড়ি। এই ক্লাবের টেহছ্দিতেই সবক্ছিছু ঘটেছে। आাপনি থুঁজে বের

করুন, আসল ચুনী কে? আমার বিশ্গাস, আপনি পারবেন।’ এই বিশ্যাস’ কথাটাই সজোরে নাড়িয়ে দিয়েছে কালকেতুকে। অনেক চি্তা করেও রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারছে না ও। ঘুরে ফিরেরেসে কালাচাঁদের কথাই ওর মাথয় আসছে। ' কক্কণা মের্যেটা ক্বাবে গিয়েছিন। এটা তা হলো সত্যি। घটনার ওরু সেভেন স্টারস ক্লাবের টেহপ্দি থেকেই। কিক্তু, লেষ হয়েছিন খাগড়ার পোড়া মন্দিরে। মেয়েটাকে ওখাে নিয়ে গেল কে? নিশ্চয়ই এমন একজন বে, ওর থুব পরিচিত। ওরুু্পপূর্ণ পয়েন্ট হন, কথন निয়ে গির্রেছিন? স<্ধেবেনায় হলে, নিশ্চয়ই কারও না কারও চোেে পড়ত। কেননা, কানেক্টেরেটের মোড় থেকে খাগড়া মাইল দুয়েকের রাশ্ত।। অ হলে কি রাতের দিকে ওকে মেরে ফেলে অথবা মেরে ফেন্লার আগে কেউ কক্কণাকে নিয়ে গিয়েছিন খাগড়ায়? তাই করেরের চোথে পড়़নি?

সেন্টার টেবিলে মোবাইল ফোনটা বাজছে। তেন बল⿵⺆কেতু হাত
 কেউ জিষ্sেস করলেন, ‘কালকেতু নন্দী বলছেন্ন ?

কালকেতু বলল, ‘বলছি। आপनि কে दূধ্धিন?’’
‘আমি একজন ওয়েনউইশার ব্লা সাজেশন দেওয়ার ছিল। আপনি সাংবাদিক। नেখালেvি নিয়ে থাকুন। গোয়েন্দাগিরি করার দরকারটা কী?’

গলার সুরটা বদলাচ্ছে বুঝ্েে কালকেতু বলন, ‘আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার কি অসুবিধে করেছি, জনতে পারি?’
‘শোেো ভাই’’ গলার সুর চড়ছহ, ‘পুরনো এবটা কেস নিয়ে থোঁচাুচি করতে যাচ্ছ কেন ? স্ট্যানোনকে তুমি বাচাচত পারবে না। তা সজ্জেও, ফানতু কেন নিজের বিপদ ডেকে আনহ?'

আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে নোকটা। কানকেতুও তুমিতে নেমে এন, ‘তুমিও লোন ভাই, আমি জনি, ঢুমি ফোনটা করাহ বহরমপুর থেকে। কোড নাম্বার আর তোমার কথা বলার টন ওনেই আমি সেটা বুঝতে পারছি। ফানতু কেন নিজের বিপদ ডেকে আনছ।’
‘बই ঢুই আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস নাকি?’
‘এথনও দেখাইনি।’ তুমি থেকে তুইতে নামল কালকেছুও, ‘তবে বুঝরে পারছি, ঢুইই কালাচাদকে לুলস হিসেবে ব্যবহার করেছিলি। দু’একদিনেন মধ্যেই তোর বাড়ির দরজায় আমি প্ৗৗছে যাব। ডেফিনিট। সাহস থাকলে সেইসময় বাড়িতে থাকিস।’
‘আমার সঙ্গে পাঙ্গ নিতে যাস না কানকেতু। বহরমপুর স্টেশনে পা রাথার আগেই তোকে কিস্তু আমি খতম করে দেব।’

যে-ই खোনটা করে থাকুক, বুদ্ধিশুদ্ধির অভাব আছে। এই ধরনের লোক যত কथা বলবে, ততই ফাঁদে পড়বে। লোকটটাকে ঘুলিয়ে দেওয়ার জন্য কালকেতু বলল, ‘কালাচাঁদ মুম্বই থেকে ফিরে এসে কোথায় আছে, आমি তা জানি। আজ না হয় কান, ওর সঙ্গে আমার দেখা হবেই। ও নিশ্যয়ই আমায় সব বনে দেবে। সাহস থাকে তো বল, স্ট্যালোন তোর

 দूढো কথা বনেই নিজেকে হঠাৎ সামলে নিল नোক্কেখিতরপর বলল, ‘স্ট্যানোনকে ছাড়। যা টাকা লাগে আমি তোকেপ্রেব’’
 তোর আছে, সেটা জনার কোনও ইচ্ছে পীমার নেই। তবে, যা আছে, जা বাঁানোর জনা কাউকে এখনইই নমিনি করে রাখ। ধরা পড়নে एঁঁসি তো তোর হবেই। একটা বাচা মেয়েকে খুন করার জন্য জজসাছেব তোকে কিশ্ֵু কমা করবেন না। আর কথা না বাড়িয়ে নাইনটা ও কেটে पिल।

ছমকি দেওয়া ফোন অবশ্য কালকেতুর জীবনে নতুন নয়। বহরমপুরের এই লোকটা ওর ফোন নাম্বার পেল कী করে, তা নিয়্যে কালকেতু অবাক হয়নি। ডায়ান থেকে পেতে পারে। ওর পরিচিত অন্য কারও কাছ থেকেও জেনে নিতে পারে। তা ছাড়া, ওর মতো পরিচিত সাংবাদিক্কের ফোন নাম্বার জোগাড় করাঢা कী এমন কঠিন কাজ? কিস্ত, কালকেতু অবাক হন এই ভেবে, স্ট্যালোনের কেসটায় বে ও মাথা ঘামাচ্ছে, বহরমপুরে বসে লোকটা জনল কী করে? রুসাতি ছড়া কচে ঢকা হিরর-৮

বাইরের আর কাউকে কথাটা ও বনেনি। ধরে নেওয়া যেতেই পারে, রুসাতি হয়তো ওর বাবাকে কথাটা বলেছে। তৃতীয় কোনও লোক সে কথা জনবে কী করে ? ওরা কি আর কারও সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন ? কালকেতুর মনে হল, লোকটা যে-ই হোক, রুসাতিদের থুব ভাল করে চেনে।

লোকটার নাম্বারে বহরমপুরে ফোন করল কালকেতু। যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। ফোনটা এসেছিল, থাগড়ার এক টেলিফোন বুথ থেকে। বুথের লোকটা বলল, মোটরবাইকে করে একটা লোক এসে ফোন করে গিয়েছে। তাকে ও চেনে না। ফোন করেই লোকটা জলের ট্যাক্কের দিকে চলে গিয়েছে। তার মুখ ভাল করে দেখতেও পায়নি। এ বার রুসাতিকে ফোন করল কালকেতু। ও প্রান্তে রুসাতির গলা পেতেই ও বলল, ‘তোমার সঙ্গে এথন একট মিনিট কথা বলা যাবে?’

রুসাতি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কেন কানকেতুদা, স্ট্যে্টেলানের কি কিছু হয়েছে?’
 জন্য তোমাকে ফোন করলাম। স্ট্যালোনের কেসাস্টুল যে হাইকোর্টে আমি আপীল করছি, বাইরের কাউকে কি তুমি বললোt
'কেন বলুন তো?'
‘একট্রু আগে एমকি দেওয়া একটা ফোন পেলাম বহরমপুর থেকে। সেই কারণেই জানতে চাইছি।'
‘আপনাকে হুমকি দিচ্ছে? কার এমন সাহস হন ? দাঁড়ান, আমি একটু ভেবে বলি। ও হাঁ, আজ সকালেই প্রিয়া আমদের দোকানে এসেছিল শাড়ি কিনতে। চিন্টুদাকে সঙ্গে নিয়ে। কথায় কথায় চিন্টুদা তখন স্ট্যালোনের কথা জানতে চায়। আপনাকে তো বনেইছি, লোকটাকে আমি পছন্দ করি না। কিন্তু, বাবা তো অতশত বোঝে না। সম্তবত বাবা তখনই আপনার নাম করে আপীল মামলার কথাও বলেছিল। শুনে খুব আফসোস করে গেল চিন্টুদা। বারবার বলছি, গ্রহচক্রের ফেরে একটা ভাল ছেনে নষ্ট হয়ে গেল। আমি অবশ্য ওদের পুরো কথাবার্তা ওনিনি। তথন অন্য কাউন্টারে দাঁড়িয়ে প্রিয়ার সঙ্গে গল্প করছিনাম। প্রিয়া বলল,

কাল দুপুরে আপনাকে ফোন করেছিল। আপনি নাকি তখন খুব ব্যস্ত ছিলেন?

কালকেতুর মনে পড়ল, হাঁ, রিয়া বলে একজন কাল ফোন করেছিন। ও তখন রাইটার্সের লিফটে। আশপাশে অনেকে কথা বলছিল বলে, তখন কিছু তুনতে পাচ্ছিল না। তাই মেয়েটাকে পরে ফোন করতে বলেছিল। ও অবশ্য পরে আর ফেন করেনি। কালকেতু জিজ্ঞেস করন, ‘এই মেয়েটা রিয়া, না প্রিয়া?’
‘প্রিয়া, চিন্টুদার বউ। ওর কথা আপনাকে তো সেদিন বধ্লেছিলাম। স্ট্যালোনকে ভাইয়ের মতো দেখত প্রিয়া। ও যেন কীত্রততে চায় আপনাকে। আপনি কি প্রিয়ার সঙ্গে একবার কথা বলর্জেনি? এই কথাটা জানানোর জন্য আজ আমি সক্ধেবেলায় আপনক্কি ফোন করতাম।’ কুয়াশাটা বোধহয় একটু একটু করে ফিকে হে্ছে পপ্রিয়া চিন্টুদার বউ, এই
 নিশ্চয় খুনের ব্যাপারে কিছু জানে। সেই কারণেই কোনও গোপন কথা বলতে চায়। লাইন ছেড়ে দেওয়ার আগে কানকেতু বলন, ‘আমি এক্ষুনি ওকে ফোন করহি।’

## উনিশ

দেখা করতে এলে রুসাতি প্রত্যেকবার কিছু না কিছু নিয়ে আসে। কখনও বিস্কুট, কাজু বাদাম, কিসমিসের প্যাকেট, কখনও হরলিক্স বা বোর্নভটটা টাইপের কিছ্র। এমন পরিমাণে দিয়ে যায়, যাতে দিন পনেরো চলে। ওদের ওয়ার্ডের মেট সাধনদা মারফত সেসব থাবার জেলের ভিতর প্ৗौছে যায়। এর জন্য সাধনদাকে আলাদা করে টাকা দিতেও হয় রুসাতিকে। বেলা একটার সময় ট্রেনিং করতে যাচ্ছিল স্ট্যালোন। এমন সময় রাস্তায় ওকে দৌে সাধনদা বলল, ‘এই, শের বাড়ির লোক কয়েকটা প্যাকেট দিয়ে গ্যাছে। এথন নিবি, না কি পরে পাঠালেও চলবে?’

স্ট্যালোন বলন, ‘প্র্যাকট্টের পর যদি প্যাকেটণুেো ক্যান্টিনে পাঠিয়ে দাও, তা হলে ভাল হয়।'

অন্য সময় সাধনদা দু’একটা জরুরী কথা বলেই চলে যায়। আজ দাঁড়িয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'তোদের প্র্যাকটিস কেমন চলছে রে স্ট্যালোন? সেদিন হলের ভিতরটায় একবার উঁকি মেরেছিলাম। দেখলাম, একটা শুত্ঢা মতোন লোক তোর সজ্গে চাকর-বাকরের মতো বিহেভ করছে। ওই শুত্ঢাটা কে রে?’
‘উনি আমদের কোচ বুচান স্যার।’
‘শুঢঢাটা যা খাটচ্ছে দেখলাম, তাতে তো তোদের টিবি হয়ে যাবে ভাই। ঢুই ভাল করে খাওয়া-দাওয়াটা করিস। কী খাবার তোর দরকার, কাল আমকে বলিস তো? তোর জন্য রোজ আমাকে আলাদা কিছু রান্না করে দিতে হবে।’

সাধনদার গলার স্বরে আস্তরিকতা দেখে স্ট্যালোন এক্বাঁ্যবাকই হন। জেলে প্রায় পনেরো বছর কাটিয়ে দিয়েছে সাধনর্যা। ওর ঘর-বাড়ি। ও অন্য মেটদের মতো নয়। কথাটা ওিলি ওর খুব ভাল লাগল। ও বলল, ‘তার দরকার হবে না সাধনদা। প্যু’একটু দেখো, রাতে যেন ঠিকঠাক ঘুমোতে পারি। কেউ কেউ অন্ধেক্মিাত্তির পর্যন্ত মান খেতে থেতে তাস, থেলে। লাইট জ্বালিয়ে অআমার খুব্ অসুবিধে. হয়।'
‘অ্যাদ্দিন আমায় বলিসনি কেন? তোদের মতো ভাল ছেলেদের निয়েই আমার যত প্রবলেম। দ্যাখ ভাই, আমি নিজে কোনওদিন খেলাধুলো করিনি সত্যি কথা। রেল লাইনের ধারে বস্তিতে বড় হয়েছি। কিন্তু জানি, খেলায় নাম করতে গেলে কত মেহনত করতে হয়। তোকে কথা দিচ্ছি, আজ থেকে রাত নটার পর তোকে কেউ ডিসটার্ব করবে না। আর সেটাও যদি তোর পছন্দ না হয়, তা হলে সেল-এ চলে যেতে পারিস। পাথা লাগানো আছে, নিশ্চিন্তে ঘুমোবি। আমি জেলার সাহেবকে বলে রাখব।’
‘না সাধনদা, রাহ্থল স্যারকে কিছু বলতে হবে না।’
‘তোর যেমন মর্জি।’ কথাটা শেষ করেই থপ করে ওর হাতটা ধরে

সাধনদা বলল, ‘স্ট্যালোনভাই, তোর কাছে একটা রিকোয়েস্ট আছে... এই বক্সিং টুর্নামেন্টে তোকে চ্যাম্পিয়ন হতেই হবে। দমদম জেলের প্রেস্টিজ জড়িয়ে রয়েছে। লাস্ট ইয়ার প্রেসিডেন্সির ওরা ফুটবল ম্যাচে আমাদের তিন গোল দিয়ে গিয়েছিন। সেই রাত্তিরে আমি ঘুমোতে পারিনি ভাই। ভলিবল ম্যাচেও আমরা আলিপুরের কাছে পঁচচ গেমে হেরেছি। বক্সিংয়ে যেন আমরা জিতি।’

প্র্যাকটিসে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। বুচান স্যার এসে যদি ওকে দেখতে না পান, তা হলে গালাগান দেবেন। হাত ছাড়িয়ে স্ট্যালোন বলन, ‘আমি নিশ্চয় চেষ্টা করব সাধনদা।’

তাড়াতাড়ি ইন্ডোর হলে পৌছে স্ট্যালোন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। না, বুচান স্যার এখনও আসেনি। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়েও দেখল, প্রায় সোয়া দুটো বাজে। দিন কুড়ি হল বুচান স্যার ট্রেনিং ক্যাম্প শুরু করেছেন। কখনও এক মিনিট দেরি করেননি। আজ পনেরো মির্মিট্ লেট! স্ট্যলোন একটু অবাকই হল। তা হনে কি বুচান স্যারেব্ব শ্বীরীর খারাপ হল? না, তা হতে পারে না। হলে নিশ্চয়ই উনি রাঁ্যি স্যারকে খবর দিতেন। এমনিতেই ওঁর অনেক চাপ কমে গিত্যে(্x < ট্রেনিং শুরু করেছিলেন। কমতে কমতে দা দলটা তিনজনে এসে দাঁড়িয়েছে। চারজন বাদ পড়েছে ওভার্টি বলে। তদের ওজন প্রায় পঁয়ষট্টি কেজির কাছাকাছি। ব্যান্টমওয়েটে নামতেই পারবে না। টুর্নামেন্টে বিদেশিরা অংশ নিতে পারবে কি না, তা নিয়ে একটা ধোঁয়াশা আছে। সেই কারণে বাদ গিয়েছে আন সুং আর বিনোদ। মানে ওরা ইন্ডোর হলেে আসছে বটে, কিন্তু, বুচান স্যার ওদের ট্রেনিং দিচ্ছেন না। ক্যাম্পে শুধু টিকে আছে স্ট্যালোন নিজে, জীবন আর আসিফ। হলের ভিতর দাঁড়িয়ে গল্পগ্ডজব করতে দেখলে, বুচান স্যার রেগে ফায়ার হয়ে যাবেন। সেই কারণে নিজেই ট্রেনিং শুরু করে দিল স্ট্যালোন। জীবন আর আসিফকে নিয়ে ফুটবল মাঠে ও জগিং করতে বেরল। রোজ এই সময়টায় যখন ওরা মাঠে দৌড়য়, তখন ঠিক মধ্যিখানে বাঁশি হাতে নিয়ে বুচান স্যার দাঁড়িয়ে থাকেন। ওরা ফাঁকি মারছে কিনা, তার দিকে Эীp্ম নজর রাখেন। ওর ছোট্ট বব্সিং কেরিয়ারে স্ট্যালোন আজ পর্যন্ত মোট তিনজন কোচের

কাছে ট্রেনিং নিয়েছে। চিন্টুদা，বুচান স্যার আর সাইয়ের হরবিন্দর সিংহ। কিক্তু，বুচান স্যারের কোচিংয়ের ধরনটাই আলাদা। কষ্টকর，মাঝে মাঝে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয়，একধরনের অত্যাচার। তবুও， দিনের শেষে বোঝা যায়，ও এগোচ্ছে।

ছোটবেলায় বহরমপুরে চিন্টুদা কত ভুল টেকনিক শিথিয়েছে！ওকে বলত，‘নকআউট পাঞ্চরের সম্মানই আলাদা। ভাব তো，তোর এক ঘুসিতে অপোনেন্ট রিংয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে！দেখে，তোকে মাথায় করে নাচবে সবাই। চিন্টুদার কথা শুনে স্ট্যালোন তখন ভাবত，মাইক টাইসনের মতো নকআউট পাঞ্চার হবে। কিক্তু，কলকাতায় জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে গিয়ে ওর ভুন ভাঙে। ওখানে বুচান স্যারের ক্যাম্পে কয়েকটা দিন কাটানোর পর ওর মনে হয়েছিল，ক্লাসিক বক্সারের সম্মান অনেক বেশি। বুচান স্যারই ওকে প্রথম বলেন，‘তোর স্টাইলটা বদলাতে হবে স্ট্যালোন। না হলে তুই বেশিদূর এগোতে পার্বক্যিনা।’

স্ট্যালোন তো তখনই জনন না，কত রকম स্দাই্নির বক্সার আছে। বুচান স্যারই বলেছিলেন，‘স্ট্যাইলটা গর্জ্ভ শারীরিক আর মানসিক গঠনের উপর，বুঝলি। बক্⿱⺈⿵⺆⿻二丨力刂灬শে মেনলি তিনটে স্টাইল আছে। এক ধরনের বক্সার আছে，যাক্রে বলে আউট ফাইটার। আর এক ধরনের বক্সারকে বনে ব্রলার ব্ব！（্নীগার। তিন নম্বরটা হল ইন ফাইটার বা সেসয়ার্মার। আমাদের দেশে বক্সিং তো খুব জনপ্রিয় নয়। সেই কারণে नোকে এতসব স্টাইলের কথা জানে না। কিন্তু，আমেরিকা বা ইংল্যান্ডে আউট ফাইটার，স্নাগার বা সোয়ার্মার বললেই．লোকে বুঝে যায়，সে কোন্ স্টাইলে বক্সিং নড়ে। আরও দুতিনটে কম জনপ্রিয় স্টাইল অবশ্য আছে। যেমন বব্সার পাঞ্চার，কাউন্টার পাঞ্চার। তুই যেমন বক্সার পাঞ্চার টাইপের।

চিন্টুদা এতসব স্টাইলের কথা জানতই না। বক্সিং শেখানোর জন্য মাসে দুশো টাকা করে নিত। আর প্র্যাকটিসে বড় বড় বুলি ঝাড়ত，স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে গিয়ে একটুর জন্য কেন চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। বুচানদার কাছে শিখে，সেভেন স্টারস ক্লাবে প্র্যাকটিসে গিয়ে স্ট্যালোন যখন এইসব স্টাইলের কথা বনত，তখন অন্যরা হাঁ করে তাক্যিয়ে
 ডেকে বনেছিল, ‘এই শোন, ক্রাবটা আমার। প্র্যাকটিস করার ইচ্ছে হনে पूই आসবি। কিস্তু, অनাদের বক্সিং শেখাতে যাস না। সেদিন স্ট্যালোনের থুব খারাপ লেগেছিল, চি-টুদার ধ্যক খেয়ে। ভাগিসস, ও জুনিন্য় ন্যাশনালে চ্যাপ্পিয়ন হয়েহিন। না হলে হয়তো চিন্দুদা কোনও না কোনও ছুঁতোয় ওকে ক্লাব থেকে তাড়িয়ে দিত।

মাঠে ছয় নম্বর পাকটা দেওয়ার সময় সময় স্ট্যালোন দেখन, ক্যান্টিনের কাছে ছাওয়ায় বুচান স্যার দাঁড়িয়ে রয়েছেে। সরদদারা সিংহের সঙ্গে কথা বনছেন। বুচান স্যারকে দেণেই স্ট্যালোন গতি বাড়িয়ে দিন। সঙ্গে সঙ্গে জীবন আর আসিফের আর্তস্বর ও ওনতে পেল, ‘‘্নিজ স্ট্যালোনদা, ‘স্পিড বাড়িও না।’

পরের পাকটা দেওয়ার সময় ওরা তিনজন বুচান স্যারকে দেখতে পেন ना। মনে হয়, সরদারা সिংহের সঙ্গে কথা বলতে ব্ল্লে্পে স্যার

 পুরো চুলটঁই ওঁর সাদা। বয়স প্রায় নব্বইয়ের হ্বাô? সকালে মাঠে হাঁটতে আসেন। দ্ব্যাক ড্রাই风ক্রি ছিলেন। দিল্লি রোডে
 মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে সরদারা সিংহ নাকি দুজনকে পিট্য়ে মেরে কেনেন। গত তিরিশ বছর ধরে উনি জেলে আছেন। ভদ্রলোক যেচে একদিন আनাপ করেন বুচান স্যারের সত্গে। সেদিন বলেহিলেন, স্বাধীনতার পর অমৃতম্বরে একবার জাতীয় ব্্লিং হয়েছিল। সেখানে নাকি উনি হেভিওয়েটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিনেন।

দশ পাক দৌড় শেষ করে স্ট্যালোন ইন্ডোর হলে ফিরে এসে দেখল, পোডিয়ামের উপর চেয়ারে বসে বুচান স্যার কথা বলছেন সরদারা সিংহের সঙ্গে। বুচান স্যারের মুখটা তকন্না, চুল উস্কোখুস্কে। প্র্যককিস্সে এরে চোথ মুহে বে তেজটা দেখা যায়, সেটাই নেই। পোডিয়ামে উট্ঠে স্যার আর সরদারা সিংহকে পা ছুঁয়ে ও প্রণাম করতেই বুচান স্যার বলনেন, ‘কাল রাতে তোদের যোলোজনের নাম ফাইনাল

হয়ে গেন রে স্ট্যালোন। টুর্নামেন্ট खরু হতে আর তিন সপ্তাহ বাকি। টেনথ আগস্ট তুরু হবে।'

স্ট্যাল্লোন জিজ্ণেস করল, ‘আমদের এখান থেকে কে কে চান্স পেল স্যার?’
‘তোরা তিনজনই আছিস। তুই, জীবন আর আসিফ। বিনোদটাকে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল আমার। আসিফের থেকে ও বেটার ফাইটার। কিন্তু শুনলাম, হিমাংশ আপত্তি তুলেছে। ফরেনার নেওয়া যাবে না।’
‘হিমাংশু কে স্যার?’
‘হিমাংশ দাশগুপ্তকে তুই চিনিস না? সে কী রে? ও তো একটা সময় আমারই ছাত্র ছিল। কমনওয়েনথ গেমসে মেডেল পাওয়ার পর থেকে আমায় চিনতে পারে না। বনে বেড়ায়, বিনেত থেকে বক্সিংয়ের কী সব লেটেস্ট টেকনিক শিখে এসেছে। আমি নাকি পুরনো আমলের কোচ। অসিত ওকে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়েছে ট্রেন্রিণ্বিওয়ার জनग।'
'যারা সিনেক্টেড হয়েছে, তাদের সম্পর্কে কি ক্লিজ্জিনেন স্যার ?'
‘অসিত লিস্টটা আমায় দেখিয়েছিল। এক্পেব্টী' চোখও বুলিয়েছি। সবাই সেন্ট্রাল জেল থেকে। আমদের রাজ্মেেৃ্টাট ছণা সেন্ট্রাল জেল
 জলপাইগুড়িতে। তুলাম, সব জেনেই নাকি জোর কদমে প্র্যাকটিস চলছে। দেখা যাক, কোন্ জেন থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়।’
‘অন্যরা কে কী রকম লড়ে, কিছু গুনেছেন স্যার ?’
‘তুই তো আচ্ছা বোকার হদ্দ। আমি সেসব জানব কী করে ? অসিত অবশ্য আমায় সিলেকশনের দায়িত্বটা নিতে বলেছিল। কিন্তু এই বয়সে জেলায় জেলায় ঘুরে...ছেলে বাছার মতো শক্তি আমার নেই। তাই যাইনি। যাক সেসব কথা। আজ তোরা নিজেরাই প্র্যাকটিস কর। আমার শরীরটা ভাল নেই।'
‘কী হয়েছে স্যার আপনার ?’
‘আমার একটাই মাত্তর মেয়ে। বিয়ের পর হাসবেন্ডের সঙ্গে চলে গিয়েছিল আমেরিকার বোস্টনে। সকানে খবর পেলাম, সে অ্যাক্সিডেন্টে

মারা গিয়েছে।'
শুনে চমকে উঠন স্ট্যালোন। বলল, ‘আপনি তাহলে আজ এলেন কেন স্যার?’
‘সেটাই यদি বুঝতিস, তা হলে জেলে এসে পচতিস না।' গনার স্বর চড়ালেন বুচান স্যার, ‘আমি একজন প্রোফেশনাল। জীবনে যত দুর্ঘটনাই ঘটুক না কেন, আমার কাজটা আমাকে করে যেতেই হবে। আবেগে মুষড়ে পড়লে তো চলবে না ভাই। তোকে বলি, যেদিন আমার মা মারা যান, সেদিন্ন ওয়াইএমসিএ বক্সিং টুর্নামেন্টের ফাইনাল। আমার অপোনেন্ট ছিল এন্টালির রজার গোমস। সকালে শরীরের ওজন ছিত়ে, দুপুরে বাড়ি ফিরে, মাকে নিয়ে কেওড়াতলা শ্মশানে গেছিলাম। বিকেলে শ্মশান থেকেই চৌরঙ্গির ওয়াইএমসিএতে।

সেই বাউটে নকআউট করেছিলাম গোমসকে। তোরা পারবি?’
এই প্রথম বুচান স্যারের চোখে জল দেখতে পেল স্ট্যালোন! রুঙ্ষ মনুষটার অন্য রূপ!

## কুড়ি

বেলা দেড়টার সময় ট্রেন থেকে বহরমপুর স্টেশনে নামতেই নুরুলকে দেখতে পেল কালকেতু। স্ট্যালোনের মার্ডার কেসের তদ্ক্পককরতে এসেছে ও। একজন লোকাল রিপোর্টার সঙ্গে থাকলে সুলিপ্ধি হয়। সেই কারণেই, ট্রেন যখন পলাশীতে, তথন ও ফোন ক্রিছিল নুরুনকে; ‘অফিসের একটা গাড়ি নিয়ে স্টেশনে চনে অ্দৃকবি। কোহিতুর আম কেনার জন্য লালবাগে যাব। ঘণ্টাখানেকের্র ধौধ্যjই আমি বহরমপুরে
 হুমায়ুন আহমেদের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখবি।:বলবি, আমি আলাদা কথা বলতে চাই!

প্ল্যাটফর্মে সামনাসামনি হতে প্রথমেই নুরুল বলল, ‘এসপি সাহেবকে আপনার কথা বনে রেখেছি কালকেতুদা। সন্ধে ছটার পর উনি আপনাকে ওঁর বাংনোতে নিয়ে যেতে বলেছেন।’

জয়ন্তনারায়ণকেও কালকেডু সঙ্গ নিয়ে এসেছে। কোহিতুর মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত আম। নবাবদের জন্য নাকি ফলানো হত এই আম।

দু’হতের তালুতে ধরতে হত সেই আম，এত বড়। খুব সুস্বাদুও। সেই গক্প শুনেই জয়ন্তনারায়ণ বহরমপুরে চলে এসেছে। হাইকোর্টের কোন এক জজসাহেবকে নাকি কোহিতুর আম খাওয়াবে। আসলে কলকাতায় ব্যস্ততা থেকে দু＇জনে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। ট্রেনে ঘণ্টা পাচেক ফার্স্ট ক্লাসের কামরায় বসে দু＇জনে মিলে বিশদ আলোচনা সেরে নিয়েছে，স্ট্যালোেনের কেসটা কীভাবে সাজাতে হবে। কালকেতু ইতিমধ্যেই খুনী অবধি প্পौছে গিয়েছে। কিন্তু，হাতে কিছু প্রমাণ রাখা দরকার। সেই কারণেই ওদের বহরমপুর আসা। ইচ্ছে করৌই আসল উদ্দেশ্যটা নুরুলকে জানায়নি।

গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে নুরুল জিজ্ঞেস করল，‘আগে লাঞ্চ সেরে নিন কালকেতুদা। আমি সম্রাট গোটেলে সব ব্যবস্থা কর্রেধ্টেখেছি। ওখানে ভাল চাইনিজ পাওয়া যায়।＇
 দিচ্ছে। কালকেতু বলল，‘শিগগির চল। ভীষণ چৃৃ⿱⺈⿻コ一心夊象‘পয়েছে।’
 রিকশাওয়ালারা হাঁকডাক করছে। রিকশ্যুপ্নিাকে এড়িয়ে কোনও রকমে অফিসের মারুতত ওমনি－র কাছে ওদের নিয়ে গেল নুরুল। জিভ্ঞেস করল，‘লাঞ্চের পরই কি লালবাগে যাবেন কালকেতুদা？এখান থেকে ঘণ্টাখানেক লাগবে কিন্তু লালবাগ যেতে। তখন আলো কমে যাবে। বিকেলের দিকে আম পাড়ার লোক পাবেন না। কোহিতুর আম কেনার সবথেকে ভাল সময় হন সকাল দশটা－এগারোটা।＇

জয়ন্তনারায়ণ বলন，‘কোহিতুর আম নাকি গাছে তুলো দিয়ে মোড়া থাকে？এত যত্ন করতে হয়？’
＇গেনেই দেখতে পাবেন। ও বাগান একেবারে আলাদা। যাকে ঢাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তবে ওই আম একবার খেলে সারা জীবন আপনাদের মনে থাকবে। লোকাল মার্কেটে কোহিতুর পাওয়া যায় খুব কম। সবই বিদেশে রপ্তানী হয়ে যায়।＇

গাড়িতে কোহিতুর আমের প্রশংসা ওৃনতে ঔুনতেই কালকেতু আর জয়ন্তনারায়ণ সমাট হোটেলের রেস্তোরাঁ় পপৗছে গেল। আজকাল হোটেল, রেস্তোরাঁয় খাওয়ার চল মফস্বল শহরেও প্ৗীছে গিয়েছে। রেস্ডোরাঁয় বেশ ভিড়। নুরুলের বোধহয় এই হোটেলে একটা ঠেক আছে। হোটেনের রিসেপসনিস্ট থেকে শুরু করে বেয়ারা, এমনকী ম্যানেজারও ওর চেনা। আগে থেকেই এক কোণে ওরা একটা টেবিল খালি রেখে দিয়েছে। সেখানে গিয়ে বসার সময় কালকেতু টের পেল অনেকেই ওর দিকে তাকাচ্ছে। হয়তো টিভিতে ওকে দেখে থাকবে। টিভিতে নিয়মিত প্রোগ্রাম করার এই মুশকিল। আশ্মগোপন করা যায় না।

অর্ডার দেওয়ার সময় নুরুল মনে করিয়ে দিল, ‘আপনাদের সঙ্গে আমি কিন্তু লাঞ্চ করতে পারব না দাদা। রমজান মাস, আমাদের এখন রোজা চলছে।’

হট অ্যাল্ড সাওয়ার স্যুপ, মিক্সড ফ্রায়েড রাইস আস্জুচিকেন মঞ্চুরিয়ান। অর্ডার দিয়ে কালকেতু বলল, ‘বছর দশ্শকু আগে লং ডিসট্যান্স সুইমিং কভার করতে একবার বহরমপারুকীসিছিলাম। এই ক’বছরে দেখছি, শহরটা অনেক বদলে গিয়েছে, প্পে স্টী-ঘাটগুলো সুন্দর। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লাগছে।’
 লালদীঘির ওদিকটা কী সুন্দর হয়েছে। ঋর্না আর বাহারি লাইট দিয়ে সাজানো পুরো অঞ্চলটা। ব্রিজ থেকে খাগড়া পর্যন্ত গঙ্গর ঘাটটা বাঁধানো। এখন আর সেই বহরমপুর নেইই। লাঞ্পের পর যাবেন নাকি ওই দিকটায়? আপনাদের কিষ্বু ভাল লাগবে।’
‘জয়ন্ত যাবে নাকি?’ কালকেতু জিজ্ঞাসা করল, 'চলো, একবার ব্রিজের উপর দিয়ে খাগড়াঘাট পর্যশ্ত ঘুরে আসি। তারপর একবার থাগড়া বাজারে যাব।’

শুনে নুরুন বলল, ‘ডোমকলে আজ একটা ধর্যণের ঘটনা ঘটেছে কালকেতুদা। পুরো স্টোরিটা পেয়ে গিয়েছি। লাঞ্চের পর আপনি অফিসের গাড়িটা নিয়ে যেথানে ইচ্ছে, সেখানে যান। আমি রিপোট্টা কলকাতার অফিসে পাঠিয়ে সাড়ে পौচটটার মধ্যে এখানে ফিরে আসছি।
‘আপনাদের জন্যা এই হেটেটেে একটা ঘর বুক করা আছে। ইচ্ছে হলে আপনারা রাতেও থেকে যেতে পারেন।’

কালকেতু বনল, ‘ঠিক আছে, তুমি এখন যাও। ফোনে তোমাকে ডেকে নেব।'

ডোমকলে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। সেখানে না গিয়ে, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা না বলেই নুরুল রিপোর্ট পাঠাচ্ছে অফিসে! কতটা সত্যের কাছাকাছি থাকবে সেই রিপোর্ট? প্রশ্নটা একবার কালকেতুর মনে উদয় হয়েই মিলিয়ে গেল। কিক্তু, পরক্ষণেই মনে হন, নুরুলরা করবেই বা কী? এত «ড় জেলা, একজনের পক্ষে সব খবর কভার করা সম্ভব নাকি? নুরুন চলে যাওয়ার পর জয়ন্তনারায়ণ বলল, ‘কোথেকে শুরু করবে কালকেতু ?’
‘প্রথমে থাগড়া বাজারে রুসাতিদের দোকানে যাব। ওর সঙ্গে কথা বলে একবার ঘুরে আসব শ্মশানঘাটের গলিতে...যেখান্লে(েক্কক্কণার
 ক্লাবে। সেখান থেকে গোরাবাজারে সদাশিববাব্রু কীড়িতে। সোয়া পাঁটটার মধ্যে রাউল্ড দিয়ে আসতে হবে। তারপপ্র্যোন থেকে সোজা হমায়ুনের কাছে। আমার মনে হয়, রাতেরে ধরতে অসুবিধে হবে ना।'
...মিনিট পনেরোর মধ্যেই খাবার এসে গেল। স্যুপ মুখে দেওয়ার আগে কালকেতু দেখল, ওর মোবাইলে একটা মেসেজ এসেছে। সাধারণত, সঙ্গে সঙ্গে মেসেজ পড়ার অভ্যেস ওর নেই। কিত্তু, ওর কী মনে হল, কৌতৃহলী হয়েই মেসেজটা খুলে পড়তে লাগল। পড়তে পড়তেই ও সোজা হয়ে বসল। মেসেজে লেখা আছে, ‘কালকেতু আমি জানি, তুই এখন বহরমপুরে। আমার সঙ্গে পাঙ্গা নিতে তোকে বারণ করেছিলাম। তবুও ওননি না। মেসেজটা পড়েই কালকেতু উত্তর দিল, ‘তুই কে আমি জেনে ফেলেছি। স্টেশনে তো তোর সঙ্গে দেখা হল না। আজ রাতে পুলিশ লকআপে তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে।

সঙ্গে সঙ্গে রিটার্ন মেসেজ এল, ‘ভুল ভাবছিস। রাতে তুই আর তোর বন্ধু হাসপাতালের লাশঘরে থাকবি।’

স্যুপ খেতে খেতে জয়তন্তনারায়ণ মেসেজ চানাচালি লক্ষ্য করছিল। ও জিজ্ঞেস করল, তোমাকে আবার কে মেসেজ পাঠাল এথন ? আর্জেন্ট কোনও কিছু ?

মোবাইল সেটটা এগিয়ে দিয়ে কানকেতু ফিসফিস করে বলল, ‘পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। ভয় পেও না। ইমায়ুন দু'জন ওয়াচারকে পাঠিয়ে দিয়েছে। স্টেশন চত্বর থেকেই ওরা আমাদের সঙ্গে আছে।’

দ্রুত মেসেজগুলো পড়েই জয়্তন্তনারায়ণ বলল, ‘এই লোকটাই তোমাকে হুমকি দিয়েছিল, তাই না ? আমরা যাকে সন্দেহ করছি, সেই লোকটট।’

ওর হাত থেকে মোবাইল সেটটা নিয়ে কালকেতু বলল, ‘ঠিক তাই। ফাঁদে পা দিয়েছে। এক্ষুনি এই মেসেজটা एমায়ুনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমাদের লাঞ্চ শেষ হতে না হতেই ও জানিয়ে দিতে পারবে, ফোনে সিমকার্ডটা কার? নাও, এখন খাওয়া শরু করে দাও।' পররফত্রাতেই ফোন করে হুমায়ুনকে সব জানিয়ে...কালকেতু সাহায্য চের্যোছিলি। দু'বছর আগে কক্কণা যেদিন কিডন্যাপড হয়, সেদিন কালাঁাঁদদীপ্দাশিববাবু আর স্ট্যালোন দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত ফোনে কার র্স্ব্টেঙ্গে কথা বলেছিল, তার ডিটেল হমায়ুনকে বের করে রাখজ্যুালছে ও। টেলিফন কোম্পানি পুলিশ ছাড়া আর কাউকেই ক্র্ৰ্র্পীরদের কলড লিস্ট দেয় না। মাঝে এতগুলো দিন কেটে গিয়েছে। চট করে ওই লিস্ট বের করাও কঠিন। কিন্তু, লিস্টটা তদন্তের জন্য খুব জরুরী। পেলে কালকেতু একশোভাগ নিশ্চিত হয়ে যাবে, আসল খুনী কে? খুনের সময় হ্মমায়ুন অবশ্য মুর্শিদাবাদের এসপি ছিলনা। তখন ও ছিন মেদিনীপুর জেলে। তবুও, সব রকম সাহায্য করতে ও রাজি হয়েছে। বলেছে, ‘সবথেকে ভান হয়, তুমি যদি একদিনের জন্য হলেও বহরমপুরে আসো। তোমার প্রোটেকশনের ব্যবস্থা আমি করে রাখব।’

চিকেন মাঞ্ণুরিয়ানটা মন্দ নয়। খেতে খেতে ফুপ্পরার কথা মনে পড়ল কালকেতুর। ফুম্মরা চাইনিজ ডিশ খুব পছন্দ করে। ৷্রে সঙ্গে নিয়ে এলে লালবাগে হাজারদুয়ারিও ঘুরে আসা যেত। কালকেতু মনে মরে ঠিক করে নিল, রাতটা হোটেলে কাটিয়ে কাল সকালে লালবাগে যাবে।

ওআনে হাজারদুয়ারি দেখে, কোিতুর আম কিনে, বিকেনের ভাগিরথী এক্বপ্রেস ধরে ওরা কনকাতায় ফিরে যাবে। তবে সবকিছুই নির্ভর করছে इমায়ুন্নে উপর। ও यদি কলড निস্ট পায়, তা হলেই जাবনামতো সব হবে। খাওয়ার ফঁঁকে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে কানকেতু দেখল, প্রায় সোয়া তিনটে বাজে। রুস্সাতিদের দোকানে ওদের যাওয়ার কথা সাড়ে তিনটের সময়। লোকানের নাম রিমিতা, খাগড়া বাজারে নাকি সবাই চেনে।

কানকেতু যথন রিমিতায় প্পীছন, তথন বেলা চররটে বাজে। বিশাল বড় এয়ারকভ্ভিশনড লোকান। দশ-বারো জন সেলস গার্ন থদ্দে সামলাচ্ছে। মুর্শিদাবাদ সিক্কের একই প্রিন্টের শাড়ি পরা, মেয়েও্েো প্রত্যেকেই সুख্রী। এ নিশ্চয় রুসাতির আইডিয়া। এদিক ওদিক তাকিয়ে র্সসাতিকে থুঁজতে লাগল কানকেতু। তখনই কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে

 চলুন। বাবা ওখানেই অপেকা করছেন।’

দ্থেই বোবা যাচ্ছে, রুস্সাতি কতটা शूশিল্কেয়িছে, ওরা এসেছে


‘থ্যাক্স কানকেতুদা। আইডিয়াট কিষ্দ আমার নয়....ট্ট্যােোনের। ন্যাশনাল কোচিং ক্যাম্পে থাকার সময় পাতিয়ালায় কোন এক শাড়ির লেক্লানে নাকি ও দেথে এসেছিন। আমারও মনে ধরে গেন। সত্তিই তে, মেয়েদের রুচি, মেয়েদের প্রয়োজন মেয়েরা ছাড়া কে বুঝবে? বাবসাঢা এথন পুরো আমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন বাবা। তারপর আমি দুঢো ভিসিশন নিয়েছি। এক, মেয়েদের সেনস কাউন্টারে বসিয়ে লেওয়া। তার পর থেকে বিক্রিবাট্টা অনেে বেড়ে গিত্যেছে। কেননা, মেয়ে কাস্টমাররা মন খুরে পছুন্দের কথা বলতে পারে। । দু হচ্ছে, সিসিणিতি नাগানে।। ততে শাড়ি চুরির সংথ্যা উম্নেথযোগ্যভবে কমে গির্যেছে।'

মেজেনাইন ফ্জোরে নিজের ঘরে ঢুকে রুসাতি ওর বাবা মহিমববুর সজ্গে পরিচয় করিয়ে দিন। জয়শ্তনারায়ণকে দেথিয়ে কানকেুু বলন, ‘এ

আমার ব扁। পেশায় লইইয়ার। টিভিতে হয়তো একে দেখে থাকবেন। হাইকোর্টে স্ট্যালোনের আপীল মামলাটা এবার থেকে জয়ন্তই লড়বে।’ বাবার সামনে ওদের দু'জনকে বসিয়ে দিয়ে রুসাতি ‘আসছি’ বলে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেন। মহিমবাবুর সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলেই কালকেতু বুঝতে পারল, নিপাট ভালমানুষ। বয়স পঞ্চাশ-বাহান্নর বেশি হবে না। কিন্তু, মাথার চুল পুরো সাদা হয়ে গিয়েছে। চোথে পুরু কাচের চশমা। পুরো মুখেই বিষপ্ণতার চিহ্ প্রকট। দেখলে মনে হয়, বয়স আরও দশ বারো বছর বেশি। মহিমবাবু বললেন, উনি বহরমপুর ব্যবসায়ী সমিতির প্রেসিডেন্ট। সবাই খুব মান্য করেন ওকে। ওঁর কোনও কিছুর অভাব নেই। শুধু মেয়ের হাসিমুখ দেখতে চান। ভদ্রলোক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার বলতে লাগলেন, ‘নির্দ্দোষ ছেলেটাকে জেল থেকে আপনারা বের করে আনুন স্যার। মেয়ের খুশির জন্য, যত টাকা লাগে আমি থরচা করব।’

ইতিমধ্যে রুসাতি ঘরে ঢুকে এসেছে। ওর পিছ্যু পিছন দুটি ম্যেয়েও...৩দের হাতে ঢাকা দেওয়া কাচের ডিশ আল্ণ প্লাস। থুব সুন্দর মিষ্টি একটা গঙ্ধ নাকে এসে লাগল কালকেতুর্ণী, औর তখনই রুসাতি হাসিমুvে বলল, ‘আপনাদের আজ একটা জিন্তিস খাওয়াব, যা আপনারা কোনওদিন খাননি কানকেতুদ্ৰুকিহিতুর আম। আপনার জন্য এক কার্টেন আনিয়েও রেথেছি লালবাগ থেকে। কলকাতায় নিয়ে যাবেন।' ঔনে জয়ন্তনারায়ণের দিকে তাকিয়ে কানকেতু বলল, 'খাওয়াবে হরি, আটকাবে কে, বনো?’
‘কী বললেন কালকেতুদা? আমি কিন্তু বুঝতে পারলাম না।’
রুসাতির দিকে ঘুরে কালকেতু বলল, ‘আরে, কাল আমার কাছে শোনার পর থেকে জয়ন্ত কোহিতুর আম খাবে বনে মুখিয়ে আছে। সমস্যা হচ্ছে, এইমাত্তর আমরা লাঞ্চ খেয়ে এলাম। পেটে আর জায়গা 'নেই।’
‘জায়গা নেই বললে চলবে না কালকেতুদা। বাবা, আজ সকালে লালবাগে লোক পাঠিয়ে আমগুলো নিয়ে এসেছে। চটপট কোহিতুরের স্বাদ নিয়ে নিন। একজন আপনার সঙ্গে কথা বলবে বলে বসে আছে।' ‘কার কথা বলছ রুসাতি?’
‘প্রিয়া। দিনসাতেক হল, চিন্টুদার বাড়ি ছেড়ে চনে এসেছে প্রিয়া। এই কথাটা আপনাকে আগে বলিনি। ও এখন আছে বাপের বাড়িতে। আমার দোকানেই এখন চাকরি করে। দাঁড়ান, ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি। ও যেন কী একটা জিনিস দিতে চায় আপনাকে।

## একুশ

ইন্ডোর হন্ে ঢুকে স্ট্যাল্লেন দেখল, সিমেন্টের পোডিয়ামটা রাতারাতি বপ্সিংয়ের রিং হয়ে গিয়েছে। তিনটে দড়ি দিয়ে চৌকো একটা জায়গা ঘেরা। দুই কোণে দুটো টুল বসানো। নীচে দর্শকদের জন্য বেশ কিছু চেয়ার পাতাও রয়েছে। দৃশ্যাটা দেথে ওর চোখের কোণে জল এসে গেল। সত্যি সত্যি ও তা হলে রিংয়ে নামছে! পোডিয়ামে গর্ব্র্দ্র ওরা ওধু নাচের প্রোগ্রাম দেথেছে। জেলেরই বারো-চোদ্দোজনু 心ৃ প্রোগ্রামটা করে। কোনওদিন ওকে ঘিরে কোনও অনুষ্ঠান হরেবীয়্যীলোন স্বপ্নেও ভাবেনি। গতকালই বুচান স্যার বলে গিয়েছিলেন্থু) তৈারা কীরকম তৈরি হলি, আমকে একবার দেখে নিতে হবে। নᄌশ্যিবাবুকে বলে রেখেছি,
 ব্যান্টমওয়েটে চ্যাম্পিয়ন। তুই আর আসিফ ওদের সঙ্গে লড়বি। তোদের খুঁতগুলো আমায় দেখে নিতে হবে।'

স্ট্যালোন বলেছিল, 'স্যার, রিংয়ের কী হবে?’
‘অসিত বলেছে, সকালের দিকে লোকজন নিয়ে এসে বানিয়ে নেবে। রিং নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। বডি ওয়েট যাতে ছাপ্রান্নর মধ্যে থাকে, কাল সকালে হাসপাতানে গিয়ে একবার মেপে রাথিস। যদি বেশি হয়, তা হলে কিত্তু তোর বদলে জীবনকে নামাতে হবে। প্র্যাকটিস ম্যাচের আগে আমি একবার মাপাব।’

কাল রাতে ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিন স্ট্যানোন। সক্ধেবেলায় একবার ওজনটা মেপেছিল। তখন দেখেছিল ৫৬.২ কেজি। ডাক্তারবাবু ওকে আশ্যস দিয়েছিলেন, 'সামন্য বেশি, ও নিয়ে তুমি ভেবো না। কাল

বেলা দশটায় গার্যে কম্বল জড়িয়ে মাঠে পাঁচ ছ'পাক দিনেই দেখবে, ওজন ছম্পান্নর নীচে নেমে যাবে।

उজन দির্যে বরাবর স্ট্যালোনের থूব ভয়। পাতিয়ালার ক্যাম্পে একবার পাকিস্তানের কয়েকজন বক্সার ঙ্সেল্ডি ম্যাচ থেলতে এসেছিন। বাউটটর দিন ওর ওজন ছিন ওই ৫৬.২ কেজি। দেথে চিফ কোচ হরবিন্দর স্যার ওর উপর থুব রেরে গিয়েছিলেন। উনি অনেক রিকোয়েস্ট করা সত্জেও পাকিস্তানের কোচ ব্যান্টমওয়েটে ওকে নামঢে দেননি। শেষে স্ট্যালোনকে নড়তে হয়েছিন ওপরের গ্রুপ অর্থাৎ লাইটওয়েটে। চার কেজি ওজন বেশি, এমন প্রতিদ্দ্দ্রীর বিরুদ্ধে। তবুও, ম্যাচটা ও জিতেছিন। হরবিদ্দর স্যারের রাগ সেদিন গলে জল হয়ে গিয্যেছিন। তখন একবার মনে হয়েঘিল, বান্টমওয়েট ছেড়ে, শরীরের ওজন তিন-সাড়ে তিন কেজি বাড়িয়ে ও পাকাপাকি নাইটওঢ্যেটে চলে যাবে। কিস্তু, হরবিন্দর স্যার মানা করেছিলেন। লাইটওয়েটে অর্প্রেনেটা তখন নামত, সেই পরমজিৎ সিংহ বব্সিং কেডারেশনের প্পেস্সিড্ট বিজয়
 চাল্স পপত কিনা সন্দেহ।

ইন্ডের হনের পিছনদিকে জীবনকে এক্টে জটনা দেখে
 ওকে সাঙ্র্রনা দিচ্ছে অন্যরা। স্ট্যালোন কাছাকাছি যেতেই সবাই দুপ করে গেন। াঁাধের কিট ব্যাগটা ও মেঝেতে রাখতেই বিনোদ ফিসফিস করে বলन, ૭রুদদে, জীবন খুউব রাইগ্যা গ্যাসে।'

স্ট্যালোন অবাক হয়ে জিজ্sে করন, 'কেন রে?’
‘পাগলা স্যার অরে টিমে রাথে নাই বইন্যা। কইত্যাসে, আর বক্ষিং করব ना।’

আড়ালে বুচান স্যারকে বিনোদ বলে, পাগলা স্যার। বলতে ওকে বারণ করেছে স্ট্যালোন। কড়া ঢোvে ওর দিকে তাকাতেই বিন্নোদ কানমলা খাওয়ার ভঙ্গি করে বলল, 'ছরি ওুরুদেব, আর কমু না! '

শনে বাঙানটিকে মাফ করে দিল স্ট্যানোন। জীবন রাগ করেরে ওুনে, ওর ভানই নাগল। তার মানে ওর অহং বোধে ঘা লেগেছে।

এটাও বুচান স্যারের একটা ট্যাকটিক্স। জীবনকে তাতিয়ে রাখছেন। স্যার সবসময় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে ওদের সc্গে কথা বলেন। यাতে ওরা মারাण্মক রেগে যায়। রাগ নাহলে কি নিজের সেরাঢা বের করে আনা সম্ভব? खু ভু ভাবেসে কथা বললেই চ্যাম্পিয়ন তুলে আনা যায় না। জীবন জানেনা, স্যার কিস্তু কাল যাওয়ার সময় বনে রেথেছেন, ‘তোর জায়গায় জীবনকেও নামিয়ে দিতে পারি।’

স্ট্যালোনের ধারণা, প্রথম দিনই জীবন কিষ্তু বুচান স্যারের চোথে পড়ে গিয়েছে। না হলে স্যার, বিনোদ আর আসিফ...দুজনকে সেদিন একই সজ্গে জীবনের পিছনে লেলিয়ে দিতেন না। স্যার সেদিনই বুবো নিতে চেয়েছিলেন, মার থেলে জীবন পাল্টা মার দিতে পারে কি না? সেই পরীক্ষায় ও পাস করে গিত্যেছে। স্যার একবার বলেছিলেন, ‘তোদের মতো ভদ্দরলোকের বাচ্চারে দিয়ে বক্সিং হবে না। স্ট্যु, జাইটার্স ক্যান বি গডড ব্সারস। আমেরিকার বহ্ টপ ক্লাস ব্্সার উৰ্শেরেসেছে ওই
 রাগ করে ও यদি স্যারের কাছে আর না আসে হেন ভুল করবে। স্যার সম্পর্কে ওর ভুল ধারণাটা ডেঙ্ দিতে হুন্রি।

ঘাড় ঘুরিয়ে স্ট্যালোন দেখन, অসিত স্যার। প্রায় দু’বছর পর उদ্রনোককে ও দেখन। ওঁর সঙ্গেই জীবনের প্রথমবার ট্রেনে করে পাতিয়ানায় গিয়েছিল স্ট্যালোন। ন্যাশনাল ক্যাম্প থেকে ডাক পাওয়ার পর মা কিছুতেই ওকে পাতিয়ালায় বেতে দিচ্ছিল না। সবথেকে বেশি আপত্তি তুলেছিল রুসাতি। কোথায় থাকবে, কী থাবে? অত দুরের রাঙ্তা, একা কী করে যাবে? কতরকম চিষ্তা। শেষে কনকাতা থেকে এই অসিত স্যারই বহরমপুরে গিয়ে মাকে রাজি করায়। বনেছিন, ‘ঠিক আছে, ওকে একা একা যেতে হবে না। স্ট্যালোনকে आমি নিজে প্ৗঁছে দেব পাতিয়ালায়। বাংলা থেকে একটা ছেনেই চাল্স পেশ্যেছে। ও না গেলে অন্য কোনও প্রভিন্সের ছেলে ক্যাচ্পে দুকে যাবে। মাসিমা, এই সুযোগটা নষ্ট হতে দেবেন না।' সত্যি সত্তি, अभিত স্যার পাতিয়ালা পর্যন্ত ওকে প্পौছে দিয়েছিলেন সেবার।
 কেমন আছেন স্যার?
'چুউব জাল। তোদের মধ্যে জীবন ছেলেটা কে রে? বুচানদা তার থুব প্রশংসা করহিলেন আমার কাছে।'

কথাটা কানে গিয়েছে জীবনের। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ও বলল, ‘आমি স্যার।'
‘এই...তোকে তো আমি চিনি। ঢুই ক্যাওড়াতলার ছেলে না? আমাকে চিনিস? আমি কিস্তু ওখানেই থাকি।
‘‘ইবার চিনেছি স্যার। আপনি তো অসিতা।’’
‘শুড। তোরা এবার আয় ওজন মাপার জন্য। রেলের কোচ দাঁড়িয়ে আছেন। জীবন, শোন ভাই, তোকেও আজ নড়তে হবে। রেল থেকে দু'জনের আসার কথা ছিল। ওরা তিনজন ব্পার নিয়ে এসেছে। ফাস্স্ট বাউট কিষ্তু ঢুই-ই নড়বি। এই কथাট বলার জনা ঢোর্ত্মুচননদা
 স্ট্যালোন निশিত হয়ে গেন, প্রথম লড়াইতে ওবাণ্কি শুন্য এগিয়ে থাকবে। বুচন স্যার জানে, কাকে কখন কীজাবেক্কিড়িইতে নামাতে হয়।
...সс্ধে ছ
 ভর্তি হয়ে রয়েছে। বিকেনের পর বন্দিরা কেউ ওয়ার্ডে ফিরে যায়নি। প্রথম নড়াই তুরু হয়ে গিৈ়েছে। জীবন প্রথম দুরাউড্ডে এগিচ্যে রয়েছে প্রায় भাঁচ পয়েন্টে। ও একবার করে পাঞ্ করছে, আর হনঘর ফেটে পড়ছে উচ্ম্নাসে। রেলের ছেলেটার নাম প্রদীপ্ত চ্যাটার্জি। জীবনের একটা আপারকাটে, ওর নাক ফেটে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। লেণে লড়াই থমিয়ে দিন্লেন রেঝারি। জয় নিশ্চিত জেনে ইভ্ডোর হল থেকে বেরিয়ে এন স্ট্যালোন। ওয়ার্ম আপ করার জন্য মাঠে নেমে ও দৌড়তে লাগল। ক্যান্টিনের দিকে লাইট নেভাো। खধ্রু ওয়াচ টাওয়ারের আলো জূনছে। এবদু পরে আলো-আধারিতিত স্ট্যালোন টের পেল, ওর সর্ফ আরও কে এবজন যেন দৌড়চ্ছে। ঘাড়় ঘুরিয়ে ও দেখল, শ্যামাচরণ লাছা । ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ‘স্যার আপনি?’

শ্যামাচরণ বনলেন, ‘এত অবাক হচ্ছ কেন বাছা? আমি তো রোজ এই সমহ্রেই গা ঘামিয়ে নেই। অ্যাতক্ষণ ইন্ডোর হনে ছিনুম। তোমার ফাইট দেখতে গেছিলুম। কিল্তু, তোমকে তো দেখে মনে হচ্ছে, টেনশনে আছো। কোনও টিপস চাই নাকি?’

## 'থাকলে বলুন।'

‘তোমাকে যার সনে লড়তত হবে, সে হল গে আউট ফাইটার ধরনের বক্সার। আড়ালে দাঁড়িয়ে তার কোচের কথা অ্যাতঙ্ষণ ওনচিলুম। লড়ার সময় সে তোমার থেকে এট্রু দূরে দুরে থাকার চেষ্টা করবে। তুমি ওকে সেই সুযোগ দেবে না। রেলের ছেলেটা তোমার থেকেও ফাস্ট। লং রেঞ্জার পাঞ্চ করে। সেটা সামলিও বাছা। ও পয়েন্টে জিততে চাইবে। সেটা হতে দিও না।'
‘বন্ে খুব ভাল করলেন স্যার। আপনার কথা মনে রাখব।’
‘আর হ্যাঁ শোন। আরও একটা কথা তোমায় মনে করিয়ের কো। শাড়ির যে ব্যান্ডেজটা তোমায় সেদিন দিয়েচিলুম, সেটা ক্লেম্মির জড়িয়ে আজ নেমো। দেখতেই পাবে, পাঞ্চের জোর কত ব্ব্য় গ্যাচে। আমি অ্যাখন যাই বাছা। সেকেন্ড বাউটে তোমাদের আ্/েি হেরে যাবে। শেষে তোমার জন্য রেজান্ট হবে ২-১। বলে গেল্লুষ্ঠি মিলিয়ে নিও।' কথাটা শেষ করে দোড়ের স্পিড বাড়িয়ে দিজ্ৰৌ্রি শ্যামাচরণ नাহা। তার পর অন্ধকারে่ মিলিয়ে গেলেন।

মাঠ থেকে স্ট্যালোন যখন ইন্ডোর হলে ফিরে এল তখন ওর শরীর থেকে দরদর করে ঘাম ঝরছে। তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছে ও একটা তুকনো জার্সি পরে নিন। নীল রঙের জার্সিটা একটু আগে অসিত স্যার ওকে দিয়েছেন। কিট ব্যাগ থেকে শ্যামাচরণবাবুর দেওয়া শাড়ির পাড়টা বের করার সময় ও লক্ষ্য করল, ইন্ডোর হল একেবারে নিশ্ডুপ। মাঝে মাঝো সমস্বরে আফসোস ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। রিঙের দিকে একবার তাকিয়ে স্ট্যালোন দেখতে পেল, আসিফ মার খাচ্ছে। রেলের ছেলেটার হাতে কম্বো পাঞ্চ আছে। আসিফ সেই পাঞ্চ সামলাতে পারছে না। শ্যামাচরণবাবু তা হলে ঠিকই বলেছিলেন। আসিফ জিততে পারবে না। কিস্তু উনি আগে থেকে বুঝতে পারলেন কী করে ? স্ট্যালোন উত্তর থুঁজে পেল না।

মিনিট দশেক পর রিজে ওঠার সময় স্ট্যালোনের পা কাঁপতে नাগল। কতদিন পর ও রিূে নামছে! বু কর্নারে গিয়ে বসতেই বুচান স্যার ওর কানের কাছে এসে বলনেন, 'তোর অপোনৌ্ট হল ঋুচরো পাপ। তবूও ওকে ফেন্তে এবদু সময় নিস। একমু বেশি প্র্যাকটিস করে नে।' সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যালোনর পা ঠকঠকানি থেমে গেল। কর্নার থেকে উঠে আসার সময়, ওর মাথায় একটা কথাই ঘুরতে লাগল 'খুচরো পাপ'। জাল্ মাইক ও অসিত স্যারের গলা শুনতে পেন। উনি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, 'ইন দ্য বু কর্নার রণজয় মিত্র অফ দমদম সেন্ট্রান জেন। কর্মার জুনিয়র ন্যাশনান চ্যাম্পিয়ন।’ ইড্ডের হন ফেটে পড়ন উচ্ম্নাসে। 'ইন দ্য রেড কর্নার গৌতম ব্যানার্জি অফ ই স্টার্ন রেল। কারেন্ট ইন্টার রেল চাম্পিয়ন। স সঙ্গ সঙ্গে বাঙ্গ করে শিস দে૭য়ার আওয়াজ ভেসে এन। ফর্মার জুন্যিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন কথাটই মারাঘ্থক তাতিয়ে দিিল

 शতের মুঠোয়। শ্যামাচরণবাবুর ব্যান্ডেজের গুনে কি ন্ণী বুঝতে পারল ना।

গ্গীতম ব্যানার্জি সম্পর্কে বুচান স্যার র্র্রি বলেছিনেন, খুচরো
 আলতো জ্যাব করেইই সরে যাচ্ছে। কিছুতেই ওর নাগানে আসতে চাইছে না। ওর ডান হাত কতটা চালু, সেটা বোঝার জন্য নিজের গার্ড একবার আলগাও করু স্ট্যালোন। না, সেই টোপটা গৌতম ব্যানার্জি থেল না। পয়েন্টের থেলা থেলছছ। জ্যাব মেরে দুকটুক করে যা স্ক্চে করা যায়, তততই লাভ। না, এই সুভ্যেগটা ওকে দেওয়া ঠিক হবে না। স্ট্যালোন খুব বিপজ্জনক ভাবেই দু’একবার ওর ক্রোজ রোে ছে ছেকে পড়ন। কিত্জ, বিপদ আন্দাজ করে গৌতম ব্যানার্জি ফের দূরে সরে গেল। পালিয়ে বেড়াচ্ছে দেরে, রেফারি থেলা থামিয়ে একবার ওকে সতর্ক করে দিলেন।

নড়াইটা তাড়াতাড়ি লেষ না করনে, शूব নম্জার ব্যাপার হবে। রাহ্ স্যারদের কাছে পরে ও মুথ দেখাতে পারবে না। ফার্দ্ট রাউড্ড শেষ

হতে আর থুব বেশি সময় বাকি নেই। মুহূর্তের মধ্যে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে নিল্গ স্ট্যালোন। তাড়া করে গৌতম ব্যানার্জিকে ও প্রথমে কর্নারে নিয়ে যাবে। তার পর রাইট-লেফট কম্বিনশন মেরে শুইয়ে দেবে। গত সাতদিন এই কম্বোটা নিখুঁতভাবে ওকে প্র্যাকটিস করিয়েছেন বুচান স্যার। কিন্তু, ওর নিজের মুখে দু’একটা পাঞ্চ না পড়লে রক্তে তুযান ছোটে না। হাত থেকে কম্বোও বেরিয়ে আসে না। তাই অ্যাটাকে যাওয়ার আগে ইচ্ছে করেই ও দুটো পাঞ্চ নিল।

আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে স্ট্যানোন বাঁ হাতে জ্যাব মারতে মারতে ক্লোজ রেঞ্জে চলে গেল। গৌতম ব্যানার্জির গার্ড সামান্য ঝুলে যেতেই ও ছুরি চালানোর মতো একটা রাইট আপারকাট মুঢে মারল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে একটা লেফট আপারকাট। একেবারে নকআউট পাঞ্চ। পর পর দুটো ঘুসি সামলাতে না পেরে দড়ির উপর ঝুলে পড়ল গৌতম ব্যানার্জি। তার পর বাউন্স করে রিংয়ের মেঝেতে উপুড় হয়ে গো গেন স্ট্যালোন বুঝে গেল, আর উঠবে না। সামনের দিকে তম্রিন্নে ও দেখল, বিনোদরা পাগলের মতো চেঁচচ্ছে। পুরো ইজ্ডোর্তি টগবগ করে ফুটছে। झ্যাল্ডমাইনে অসিত স্যার কাউন্ট করক্টীন। ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর...। গ্গৌতম ব্যানার্জির কানের সামন্নে হয়ে বসে একইসস্গে গুছেন রেফারি। ফাইভ, সিক্স, সেভেন্গুট্ট...আউট। রেফারি রেজান্ট ডিক্রেয়ার্র করার আগেই স্ট্যালোন দেখল, ছড়মুড় করে সবাই উঠে পড়েছে পোডিয়ামের উপর। অনেকে মিলে ওকে কাঁধে তুলে নিয়েছে।

কাঁধে চড়া অবস্থতেই স্ট্যালোনের চোখে পড়ল, বুচান স্যার দ্রুতপায়ে হল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গেল। ও বুঝতে পারল না, স্যার এত রেগে গেলেন কেন ?

## বাইশ

রুসাতিদের দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় এসপি ছমায়ুন আহমেদের ফোন পেল কালকেতু। ‘তুমি যে সিমকার্ডের ব্যাপারে দুপুরে

জানতে চেয়েছিলে, তার র্থোজ পেয়েছি। সিমকার্ডটা কালাচাঁদ চৌধুরীর নামে করা। তিন বছর আগে যে দোকান থেকে ও কিনেছিল, তার মালিক আমদের লোককে ডকুম্নেন্টস দেথিয়েছে। তুমি কি চাও, এই কালাচাঁদকে আমি অ্যারেস্ট করি?’

কালকেতু বলল, ‘তাকে তুমি পাবে না। তার সিমকার্ড এখন যে লোকটা ইউজ করছে, সে-ই আসল কানপ্রিট। তুমি কি স্ট্যাল্যোন অর্থাৎ রণজয় মিত্রের ফাইলে চোখ বুলিয়েছ?’
‘সব পড়েছি। বহরমপুর থানার ওসিকে আজ আমার কাছে আসতে বলেছি। ফর্দুনেটলি, ওইসময় যিনি ওসি ছিলেন, এথনও তিনি আছেন। দরকার হলে কেস রিওপেন করতে বলব।’
‘কয়েকজনের কলড নিস্ট তোমাকে বের করে রাখতে বনেছিনাম। পেয়েছ?'
‘পেয়েছি। আমার কাছেই আছে। যদি চাও, কাউকে দিঙি,এখনই তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। অথবা ঢুমি সচ্ধেবেলায় গিস্ও নিতে পারো।
 খতিয়ে দেখলে, কনক্লুসন টানতে আমার সুল্পিধিপ্পেবে। আর একটা কথা। यদি কিছু মনে না করো, তা হলে কি (ब)পীীীর বাংলোতে আমি আরও কয়েকজনকে নিয়ে যেতে পারি?’
‘কোনও অসুবিঝে নেই। তাদের সংখ্যাটা তুমি যদি জানিয়ে দাও, তা হলে ভান হয়। তুমি আসছ তুনে আমার মিসেস ডিনারের বন্দোবস্ত করবে বলছে।’
'ধরো, আমার সঙ্গে আরও তিনজন যাবে। তাদের মধ্যে দু'জন মহিলা ও অন্যজন হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। বহরমপুরের বিশিষ্ট কয়েকজনকে তুমি यদি ডেকে নিতে পারো, তা হন্ে আমার সুবিধে হয়। তারা প্রত্যেকেই এই মামলার সঙ্গে যুক্ত।'
‘বেশ ঢো, কাকে কাকে তুমি চাও, আমায় বলো।’
'বহরমপুর ব্যবসায়ী সমিতির প্রেসিডেন্ট মহিমবাবু, প্রোমোটার সদাশিববাবু, সেভেন স্টারস ক্লাবের সেক্রেটারি চিন্টুদা আর নেতাজি

ব্যায়াম সমিতির জগাদা। থানার ওসি তো তোমার কাছে আসছেনই। আর একজন ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট যদি হাজির থাকেন, তা হলে ভাল इয়।'
‘ঠিক আছে, সবাইকে অমি খবর পাঠাচ্ছি। খাগড়া থেকে তুমি এখন যাবে কোথায় ভাই কালকেতু? তার আগে বলো, কোহিতুর আম কেমন থেলে ?’

দূরে বসেও হুমায়ুন ওদের সব থবর রাখছে। হেসে কালকেতু বলन, ‘দারুণ! এক কার্টেন আম কনকাতাতেও নিয়ে যাচ্ছি। ইচ্ছে ছিল, এখন একবার ব্রিজের দিকে যাব।’
‘না, যেও না। আমার ওয়াচাররা বলছে, ব্রিজে যাওয়া তোমার উচিত হবে না।’
‘তা হলে সেভেন স্টারস ক্লাব ঘুরে আমরা হোটেলে ফিরব। কলড লিস্ট তুমি হোটেলেই পাঠিয়ে দাও।'
‘সেই ভাল। সন্ধে ছটায় তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছো' ধ্বীলৈই লাইন ছেড়ে দিল হুমায়ুন।

খাগড়া বাজার থেকে কানেক্টোরেটের ম্োজ্ঠেবিবশ খানিকটা দুরে। রাস্তাটা চওড়া নয়। গাড়ি করে আসার স্কক্টি ওরা দেখল, দু’পশে পরিচিত ব্রাম্ডের বিরাট বিরাট দোক্শ্ত্ত্তীদেখে জয়ন্তনারায়ণ বলল, ‘এখানে তো দেখছি, সবই পাওয়া যায়। কোনও কিছু কেনার জন্য কলকাতায় যাওয়ার দরকার হয় না।’

কালকেতু বলল, ‘বহরমপুরের লোকেদের হাতে প্রচুর পয়সা এসে গিয়েছে, বুঝলে। বর্ডারিং এরিয়ার হিন্দুরা সব জমিজমা বিক্রি করে শহরে চলে আসছেন। এখানে বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনে রাখছেন। যাতে তাদের ছেলে-মেয়েরা এথানে থেকে পড়াণ্ডনো করতে পারে। শহরের ঘিঞ্জি এলাকার বাইরে গেলেই তুমি দেখবে নতুন নতুন আবাসন গড়ে উঠছে। মনে হয়, প্রোমোটিং করেও একদল লোক ভাল কামচ্ছে। তবুও ভাল, এথনও পর্যন্ত ভাগিরথীর ধারটা অক্ষত আছে। প্রোমোটারদের নজরে পড়েনি।'
'প্রোমোটিংয়ের কথা তুললে বনে আমার মনে পড়ল, এখানে

জমিজমা নিয়ে মামলাই থুব বেশি। বহরমপুর কোর্টে আমার এক চ্যানা আছে। তার নাম বিক্রম, ল 'ইয়ার। এখানকার মামলা হাইকোর্টে গেলে অনেক কেস ও আমার কাছে নিয়ে যায়। ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারনে ভাল হত। স্ট্যালোনের মামলাটা এখানে কে করেছিল, নিশ্চয়ই ও তা জানে। সেই ল ‘ইয়ারের সঙ্গে কথা বলে গেলে ভাল হত।’
'বিক্রমকে একবার ফোন করে দেখো না।'
পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে জয়স্তনারায়ণ কথা বলতে লাগল বিক্রমের সঙ্গে। মিনিট দুয়েক কথা বলার পর ও বলন, ‘বিক্রম আমাকে এখনই একবার কোর্টে যেতে বলছে কালকেতু। একবার ঘুরে আসবে নাকি? কথা বলে মনে হল, স্ট্যালোনের কেস নিয়ে ও অনেক কিছু জানে।'
‘কিস্তু আমাকে যে একবার সেভেন স্টারস ক্লাবে যেতে হবে।’
‘তা হলে এক কাজ করো। তোমাকে ক্লাবে নামিয়ে আমি কোর্টে চলে যাই। বিক্রুমে সঙ্গে কথা শেষ করে ফেরুজ্রি তোমায় তুলে নেবো।'
 প্রায় সাড়ে চারটে বাজে। বাইরে থেকেই কান্লেত্রু দেখতে পেল, লনে
 সাইকেল আর বাইক দাঁড় করানো। দেখেই ও বুঝতে পারল, মধ্যবিত্ত আর উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা এখানে শরীরচর্চা করতে আসে। চিন্টুদা তা হলে ভালই রোজগার করে। গেটের লাগোয়া একটা সাইনবোর্ড টাঙানো আছে। গাড়ি থেকে নেমে কালকেতু সাইনবোর্ডে চোখ বোলাতে লাগন। ক্লাবে বক্সিং, ক্যারাটে, আর যোগব্যায়াম শেখান প্রিয়া চক্রবর্তী। ক্লাবের ভিতরে পা দিয়ে কানকেতু দেখল, বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সি এক ভদ্রলোক। ওকে দেখে উনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আপনি রিপোর্টার কালকেতু নন্দী না?’
‘হ্যা।' কালকেতু বলन, 'এ দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাই ঢুকে পড়লাম। সেভেন স্টারস ক্লাবের থুব নাম তুনেছি। আপনাদের ক্লাবটা একটু ঘুরে দেখা যাবে?’

ওুনে ভদ্রলোক আপ্নুত। বললেন, ‘আমাদের কী সৌভাগ্য। আসুন, আসুন। আমাদের ক্লাবে যোলো স্টেশনের একটা জিম আছে। বহরমপুরে আর কোন ক্লাবে নেই। কী আশ্চর্যের ব্যাপার দেখুন, সপ্তাহ খানেক আগে, ক্লাবের মিটিংয়ে আপনার কথাই হচ্ছিল। স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিনে আমাদের ক্লাবে এক্টা অনুষ্ঠান হয়। এবার চিন্টুদা বলছিল, আপনাকে ইনভাইট করবে। খেলাধুলো নিয়ে কিছু বলার জন্য।'
‘চিন্টুবাবু কি এখন আছেন?’
‘উনি এখনও আসেননি। নর্মালি সক্ধে ছটার পরে ঢোকেন। নানা ধরনের ব্যবসা করেন। খুব বাস্ত মানুষ। ততক্ষণ আমি সামলাই।’
‘আপনি এই ক্লাবের কে?’
‘আমি কার্তিক মন্ধিক, এই ক্লাবে যোগব্যায়াম শেখাই। আমি তুষার শীলের ছাত্র। এশিয়াশ্রী ছিলেন, চেনেন নাকি তাঁকে ?'
 ঘুরে আসা যাক।'

বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, ক্লাবের ন্তিরটটা কী রকম সাজানে গোছানো। জিম ছাড়া একটা কনফারেল্স র্পুআছে। দুটো টয়লেট আর শাওয়ার রুম। স্টিমবাথ নেওয়ারও অ্বল্দিপ্যা ঘর। পুরো ফ্লোরটা সাদা টাইনসে মোড়া। সেক্রেটারির ঘর্পির্রির কন্ডিশন মেশিন রয়েছে। ঘরে এটাই মাত্র জানলা। সেই জানলা খুলে দিলে কনফারেন্স রুম দেখা যায়। কালকেতু লক্ষ্য করল, সেক্রেটারির ঘর আর কনফারেন্স রুমের মাঝে একটা দরজাও আছে। এই কনফারেপ্স রুমটা দেখার জনাই কালকেতু ক্লাবের ভিতরে ঢুকেছে। ক্লাবের বাইরেটা তিন দিকে ছয় ফুট উঁু পौচিল দিয়ে ঘেরা। তাই রাস্তার দিক ছাড়া অন্য কোনও দিক থেকে ভিতরের অংশটা দেখা যায় না। ঘুরে ঘুরে সব দেখে কালকেতুর মনে হন, বহরমপুরে কেন, কলকাতাতেও এ রকম স্পোর্টস ক্লাব খুব কম আছে।

ও জিজ্ঞেস করন, ‘আপনাদের এই কনফারেন্স রুমটা তো বেশ বড় কার্তিকবাবু?'
‘এই রুহেই মহিলারা যোগব্যায়াম শেখেন। আধ ঘন্টা আগে এলে

তাদের দেখতে পেতেন। বয়স্ক মহিলাদের মব্যে হেনথ কনসাসনেস ইদানীং খুব বেড়ে গিয়েছে। কেবল টিভিতে রোজ সকানে চিন্টুদা একটা প্রোগ্রাম করেন হেনথ নিয়ে। তারপর থেকেই দেখছি, হাউসওয়াইফরা খুব আসছেন।'

মিনিট পনেরোর মধ্যেই কানকেতু বাইরে বেরিয়ে এল। তার পর বলল, 'সত্যিই আপনাদের ক্লাবটা দারুণ। আজ চনি কার্তিকবাবু। চিন্টুবাবুকে আমার কথা বলবেন।'

হাঁটতে হাঁটতে কালেক্টোরেটের মোড় পর্যন্ত এসে জয়স্তনারায়ণকে ফোন করল কালকেতু, ‘আমার যা জানার, হয়ে গিয়েছে। তোর কতক্ষণ লাগবে?

জয়ন্তনারায়ণ বলল, ‘আরে ভাই, এখানে যে দুটো কোর্ট আছে, কী করে জানব? আমি জজকোর্টের দিকে চনে গিয়েছিলাম। গার্লস কলেজের পাশে। ওখানে গিয়ে শুনি, বিক্রম আমার জন্য বনেক্রের়েছে কালৈক্টোরেটের দিকে ফোজদারি কোর্টে।'
‘সেটা আবার কোথায় ?’
‘নতুন কালেক্টোরেট বিল্ডি?য়ের পিছনেই্র্টেিভেন স্টারস ক্লাব থেকে ঢুই হেঁটেও চলে আসতে পারিস। মিিিষিb) চারেকের রাস্তা। নাকি গাড়ি পাঠিয়ে দেব? ড্রাইভারটা কিহ্হ बh A্দ্রসদনের কাছে গিয়েছে, পেট্রোল পাম্প থেকে তেল কেনার জন্য।’

কালকেতু বলল, ‘গাড়ির দরকার নেই। আমি একটা রিকশা ধরে চলে আসছি।'

রাস্তার উল্টোদিকে কয়েকটা রিকশা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আশপাশে হকাররা দোকান সাজিয়ে বসেছে। ফুটপাতে বসা বাজারে কালকেতু ইনিশ মাছও দেখতে পেল। সাইজ বেশ বড় বড়। সঙ্ভবত, ভাগিরথী থেকে খানিক আগেই তুলে আনা। দাম কত, জানার কৌতৃহলেে একটু অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা পার ইওয়ার সময়ই কে যেন ওকে পিছন থেকে ধাক্কা মারল। एমড়ি খেয়ে পড়ার আগে কানকেতু দেখন, একটা লাল রঙের মরুতি গাড়ি ওর শরীর ঘেঁথে দ্রুত গতিতে বেরিয়ে গেল। ধাকা না খেলে মারুতিটা ওকে নির্ঘাত পিষে দিত। কে ওকে ধাকাটা মারল, তা

দেখার জন্য কালকেতু মুখ তুলে তাকাল। ওর চারপাশে বাজারের লোকজন জড়ো হয়ে গিয়েছে। কে একজন হত বাড়িয়ে ওকে টেনে তুলল। দেখেই কালকেতু বুঝতে পারল, সাদা পোশাকে পুলিশের নোক। ওহ, এই ওয়াচারের জন্যই ও তা হলে আজ বেঁচে গেল।

## তেইশ

রুসাতি আর প্রিয়াকে নিয়ে কালকেতু যখন এসপি-র বাংনোতে পৌছল, তখন ঠিক সন্ধে ছ টা। ওদের দেথে হুমায়ুন এগিয়ে এসে বলল, ‘এসো ভাই। यাঁদের তুমি ডাকতে বলেছিলে, তাঁরা সবাই এখন আমার ড্রয়িং রুমে। কিন্তু, তোমার এই তিন সঙ্গীকে তো চিনতে পারলাম না। এরা কারা ?

কালকেতু পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর হমায়ুন ওক্ঞেজ্যোড়ালে সরিয়ে নিয়ে গেল। তারপর ফিসফিস করে বলন, গুনল্ফম, স্টেন্টাখানেক আগে তোমার উপর অ্যাটেম্পট হয়েছিন?’
‘হাঁা, তোমার ওয়াচাররা না থাকলে, তিমি হয়তো এখন হাসপাতান্ে শুয়ে থাকতাম।’
'খবরটা, তোমায় দিয়ে রাখি। মারক্ম্তীগাড়ির ড্রাইভার হাইওয়েতে ধরা পড়েছে। লালগোলার এক সুপারি কিলার। তুমি যাকে সাসপেক্ট করছ, সে-ই ওকে সুপারি দিয়েছিন। থার্ড ডিপ্রি দেওয়ার পর ড্রাইভার সেই নামটা বনে দিয়েছে। তোমার কথামতো সেই নামে আমি অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট রেডি করে রেথেছি। তুমি মিটিংটা সেরে নাও। এখান থেকেই তকে সোজা থানার লকআপে পাঠিয়ে দেব।'

কানকেতু প্রস্তুত হয়েই এসেছে। কঙ্কণা হত্যার রহস্যভেদ করবেই। আধ ঘন্টা আগে হোটেনের ঘরে যখন ওরা বিশ্রাম নিচ্ছিল, তখন রিসেপশনিস্ট মেয়েটা ফোন করে বলে, ‘আপনাদের জন্য একটা চিঠি পাঠিয়েছেন এসপি সাহেব। বলেছেন, খুব আর্জেন্ট চিঠি। রুমে কি পাঠিয়ে দেব স্যার?’

তুন নিশ্চিচ্ত হয়েছিন্ন কালরেতু। এই কনড লিস্টটার জনাই ও ছট্ট্ট করছিল। ফোনের লিস্টটট না দেণ্যে ও নিশ্চিত হতে পারছিন না, খুনী কে? রুস্সাতির দোক্ৰানে প্রিয়া অবশ্য ওর হাতে একটা বড় প্র্যাণ তুলে দিয়েছিল। তবে সেই অস্ট্রరা ও এথন বের করতে চায় না। হইকেোর্টে ওনানির সময় জজসাহেবকে দেখাবে। জয়স্তনারায়ণ কথনও বড় বড় কথা বনে না। কিন্তু খ্রিয়ার দেওয়া প্রমাণাা দেবে ও বনেছে, ‘তুমি নিশ্চিন্ত গারো কালকেতু। আমি তুড়ি মেরে তিন দিনেনই স্ট্যালোনকে বের করে আনব!

হোেটৌই হমায়ুন্রে পাঠানো খাম భুলে কলড নিস্টঞুোয় ঢোখ বুলিয়ে এসেছে কালকেতু। দু’হাজার এগারো সালের পনেরো আর বোলোই জুন। সকাল নঢা থেকে রাত বারোট পর্य্যত...স্ট্যালোন, কালাচাদদ, কক্কণা সদাশিববাবু আর চিন্টুদা ককে ককেে ফেেন করেছিল,

 সবথোক বেশি চিন্টুদা। তেত্রিশট। নিস্ট দেখে বৃৃ্ধিকিতু আবিক্ষার


 বনেছিন, ‘এ বার চলো। হমায়ুনের কাছে যাওয়া যাক।’

ড্রয়িংরুমে ঢুকে কানকেতু দেখল, সোফায় भঁচজন বসে। উর্দি দেঙে বহরমপুর থানার ওসিকে ও চিনতে পারল। নাম শক্কর সান্যান। রুসাতির বাবা মহিমবাবুর সক্গে দুপুরেই ওর পরিচয় হয়েছে। তাঁর পাশে সাদা পাজ্জাবি আর ধুতি পরা ভদ্রলোককে দেণ্যে ও আন্দাজ করে নিল, ইনিই সদাশিববাবু। বাকি দুজন তা হলে চিন্মুদা আর ওর প্রতিদ্ব্দ্ধী জগাদা। ছবিতে চিন্টুদাকে কানকেতু দেখেেে। মধ্যা চপ্মিশ, পরনে লান টি শার্ট। হাতের পেশিেণো ফেটে বেরোচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, রোজ লোহ তোেন। গनায় সোনার মোটা চেন। হঠাৎ পয়সা হওয়া লোকেদের মষ্যে এই রকম Cেখनদারির বাতিক থাকে। একটু আলেরোদ একটা সিঙ্গল সোফায় বসে আছেন প্রবীণ এক ভদ্রলোক। হমায়ুন তাঁর সঙ্গে

পরিচয় করিয়ে দিল। আতাহার মল্লিক, পারিবারিক বক্ধু। ইনি ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট।

সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে কালকেতু বলল, ‘আপনাদের এসপি নিশ্চয়ই আমার পরিচয় দিয়েছেন। একটা খুনের মামলা তদন্ত করার জন্য আমি বহরমপুরে এসেছি। দু’বছর আগের একটা ঘটনা। আশাকরি, তদস্তে আমাকে আপনারা সাহায্য করবেন। আপনাদের উপর একটা ছেলের ভবিষ্যত নির্ভর করছে। এমন একটা ছেলে, যে ভারতের বক্সিংয়ের বিস্ময়। যাকে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে এখন দমদম জেলে আটকে রাখা হয়েছে।’

ওসি শঙ্করবাবু বললেন, ‘আপনি কি স্ট্যালোনের কথা বলছেন? তার তো সাজা হয়ে গিয়েছে।’
‘ঠিক ধরেছেন।’ কালকেতু বলল, আমরা দু’একদিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপীল মামলা করব। আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রর্শ(ক) আছে, আসল কিডন্যাপার ও ચুনী আড়ালেই থেকে গিয়েছে। বহুর্নমপুর শহর থেকে সে দিনের আলোয় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইট ওয়া্জী কন্সপিরেসি এগেনস্ট স্ট্যালোন। স্বার্থে ঘা পড়ায় আসল অপপ্র্রধী এই ঘৃণ্য কাজটা করেছে। তাকে মদত দিয়েছেন পুলিশের এব্ম(y),

শক্করবাবু অসহিষ্ণ হয়ে বললেন, 逐多 টু মাচ। আপনি কী বলতে চাইছেন কালকেতুবাবু?’

মাথা ঠান্ডা রেখে কালকেতু বলল, ‘এত উত্তেজ্তিত হওয়ার কিছু নেই অফিসার। দোষটা আমি আপনাকে দিচ্ছি না। আপনার আইও বিমলবাবু আপনাকে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন। চার্জীিিট দেওয়ার সময় আপনি সপরিবারে কিছুদিনের জন্য পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। কী, মনে পড়ছে?’

হুমায়ুনের দিকে চোখ পড়ায় শঙ্করবাবু কেমন যেন গুটিয়ে গেলেন। ঠান্ডা গল্লায় হ্যায়ুন জিজ্ঞেস করল, ‘চক্রান্তটা করেছিল কে কালকেতু ?’
‘সেটা ডিসক্লোজ করার জন্যই তোমার এখানে এসেছি। সবার আগে চিন্টুবাবুকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। আশা করি, আপনি ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন।’

চিন্টুদা বললেন, ‘এত লোক থাকতেত হঠাৎ আমাকে কেন ?’
হমায়ুন ধমক দিয়ে বনन, ‘কানকেুু যা জিজ্rে করজছে, তার উত্তর দিন। পান্টা প্রশ্ন করবেন না।'

ধ্মক থের্যে চি-টুদা দমে গেলেন। কানকেতু বনন, ‘চিন্ুুবাবু, তুनাম आপনি ব্যবসা করেন। को ব্যবসা, বनবেন?

চিন্দুদা বলন, '‘প্রামোটারি। সবাই জানেন।’’
‘বছর আড়াই আগে সদাশিববাবুর সঙ্গে কি আপনার মারা|্ঘক ঝামেলা হয়েছিন্ন? গোরাবাজারে প্রতিযা ঘোষ বনে এক মহিনার বাড়ি দখল निয়ে? আপনারা দুজনেই ওই বাড়িটা কিনে প্রোমোটারি করতে চেয়েছিলেন। আপনি তথন সাকসেসফুল হননি। কেননা, ওই মহিনা হিলেন স্ট্যালোনের আ丬্ীীয়া। স্ট্যালোন মাঝখানে এসে প্রতিমা ঘোষকে প্রোটেকশন দিত্যেছিল।’
 ছिन ना’
‘ইন্টারেস্ট ছিন কিনা সেটা তো বলবেন অস্স্ণিবববাবু। বলুন


 কোনও ক্ষতি আপনার হবে না।

সদাশিববাবু বলালেন, ‘স্যার আমার মেয়ৌা খুন হয়ে গেন। আমার ব্যবসাটও চেপাট হয়ে গেল। সব দোষ ওই চি-্টুটার।
‘কী হয়েছিন সেইসময় আমাদের বলুন তো?’
গড়গড় করে বলতে তরু করলেন সদাশিববাবু, ‘এই চিন্টু একটা সময় ক্লাব চালানেোর জন্য নিয়মিত আমার কাছ থেকে টাকা নিত স্যার। সেইসঙ্গে আমার বিজনেস ইন্টারেস্টও দেখত। জনেনই তো, প্রোমোটারি ব্যবসায় নানা হাপা। উচ্ছেদ করার জন্য লোকজনের দরকার হয়ে পড়ে। চিন্দু ওর স্যাঙাত কালাচাঁদকে সঙ্গে बिয়ে গিয়ে ওই শুভাগর্দিটী করত। इঠাৎ একটা সময় ওর ইচ্ছে হন, জমির দালালি করবে। ইন্দ্রপ্রস্शে তথন নতুন বসতি হচ্ছে। মিথ্যে বলব না, ও তখন

আমাকে অনেক জমির ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। জমির দালালি করে হাতে কিছু টাকাপয়সা করে ফেনেছিল চিন্টু। আমাকে না জানিয়ে হঠাৎ ও প্রোমোটারিতে নেমে পড়ল। প্রথমদিকে আমার সঙ্গে ছোটখাট ক্ষ্যাশ হচ্ছিল। পরে গোরাবাজারের ওই বাড়িটা নিয়ে আমাকে হমকি দিল, দেথে নেবে।'
‘আপনার মেয়ে কিডন্যাপ হওয়ার কদ্দিন আগেকার ঘটনা ?’
‘মাসথানেক আগে হবে। স্ট্যালোন তথন পাতিয়ালায় খেলতত গিয়েছে। পিকচারেই ছিল না। তनায় তনায় পুলিশকে যে চিন্টু ম্যানেজ করে ফেলেছে, সেটা আমি জানতাম না। আগের এসপি সুবোধবাবু হঠাং একদিন আমায় ডেকে থ্রেটেন করলেন। আমি ডিএম সাহেবকে গিয়ে ধরলাম। কিন্তু উনি তখন রাইটার্সে বদলি হওয়ার মুথে। তাই আমাকে বললেন, খবরটা স্ট্যালোনকে দিন। চিন্টুবাবুকে পারলে ও-ই শায়েস্তা করতে পারবে। অ্যাদ্দিন কাউকে যা বনিনি, আজ বনছি স্যার। স্ট্যানোনের বাবার কাছ থেকে ফেনে নাম্বারটা নিট্যে জ্জি একদিন ওর সঙ্গে কথাও বললাম। ও বলল, দিন দশেকেব্রুট্তিত বহরমপুরে আসছে। ততদিন যেন অমি চুপ করে থাকি। আ্জু ভাবলাম, বাড়িটা আমি यদি না পাই, তা হলে চিন্টুকেও পেক্তেবি না।
 দেখা হয়েছিচ ?’
‘না স্যার। দেখা হয়নি। ও যে বহরমপুরে সেটা আমি জেনেছিলাম, আইও বিমলবাবুর কাছ থেকে। বিমলবাবুই আমায় বলেন, কঙ্কণাকে নাকি স্ট্যাল্লোন কিডন্যাপ করেছে।'
‘আপনি কি বিশ্বাস করেছিলেন, সে কথা?’
‘একদম না। কঙ্কণাকে ও কিডন্যাপ করতেই পারে না। কস্কণাকে ও জন্মতে দেখেছে। থুব ভালবাসত। পাতিয়ালা থেকে সেবার ও নাকি কঙ্কণার জন্য গিফটও নিয়ে এসেছিল।’
'মুক্তিপণের টাকা চেয়ে স্ট্যালোন কি তথন আপনাকে ফোন করেছিল সদাশিববাবু?’
‘না, স্ট্যালোন আমাকে ফোন করেনি। তবে ওই রাতে একটা

অচেনা লোক আমাকে ফোন করেছিল। ন্লোকটা বনেছিল, বিকেলবেনায় সেভেন স্টারস ক্লাব থেকে বেরোনোর সময় স্ট্যালোনের বাইকে কক্কণাকে ও দেখেছে। সেই লোকটা কে, স্যার বলতে পারব না।'

কালকেতু বলল, ‘চিন্টুবাবু আপনি কি বলতে পারবেন?’
চিন্টুদা বললেন, ‘আশ্চর্য, আমি কী করে বলব?’
‘কিক্তু আমার কাছে যে প্রমাণ আছে, আপনার নাম্বার থেকেই সেদিন ফোনটা সদাশিববাবুর বাড়িতে গিয়েছিল। সেটা নতুন একটা নাম্বার।

সদাশিববাবু সেই নাম্বারটা জানতেন না। আপনার কলড লিস্ট বলছে, রাত দশটা পঁচিশ মিনিটে ফোনটা আপনি করেছিলেন। মনে পড়ছে?'
‘বলতে পারব না। এমনও হতে পারে, আমার ফোন নিয়ে অন্য কেউ হয়তো করেছিল। অনেক সময় এমনও হয়, রাতের দিকে রেস্তোরাঁয় আড্ড মারতে যাই। সেখানে হয়তো কেউ ফোনটা চেয়ে নিয়ো
'স্ট্যালোনকে আপনি ফাঁসালেন কেন চিন্মবাবু?'
‘স্ট্যালোনকে আপনি ফঁঁসালেন কেন চিন্টুবাবু?’
‘আমার कী স্বার্থ ছিন যে ফাঁসাব?’
‘অনেক স্বার্থ ছিল। প্রথম কথা, ওই যে বন্(ক্রিমী, প্রতিমা ঘোষের বাড়িটা। স্ট্যালোন জেলে যাওয়ার পর যে ব্লিফ্যা আপনি দখল করে
 আপনি সহ্য করতে পারছিলেন না। গোরাবাজারে স্ট্যানোন একটা বঙ্সিং ক্রাব থুলতে চেয়েছিন। তাতে আপনি ভয় পেয়ে যান। আপনার সব ছেলে সেখানে চলে যাবে বলে। এই কথাটা জগাবাবুও জানেন। কী জগাবাবু, যা বলছি, ঠিক কিনা?

প্রশ্নটা আশা করেননি জগাবাবু। শুনে চমকে উঠে বললেন, ‘আমাকে জিজ্ঞেস করছেন ? হাঁ, হাঁ, স্ট্যান্লেন আমকে বনেছিল বটে। দলবল নিয়ে ও আমার नেতাজি ব্যায়াম সমিতিতে চনে আসতে চাইছিল। কিক্তু তখন আমি ওকে মানা করি। ওকে নিলে, আমাকে অনেক প্রবনেমে পড়তে হত। তখনই স্ট্যালোন আমাকে বলে গোরাবাজারেই ওর এক আঘ্মীয় আছেন। ঢাঁর কেউ নেই। ওই বাড়িতে ও নিজেই ক্রাব খুলবে। তার পরেই অবশ্য ও পাতিয়ালায় চলে যায়।'

শुনে কালকেতু বলन, ‘চি-্টুবাবু, অপনি বে ওুরু বোগব্যায়াম জানেন, বশ্পিং বা ক্যারাটের কিছू জানেন না...এই কথাট স্ট্যালোন তখন সবইককে বলে বেড়াত। তাই আপনি ওর উপর মারাষ্থক চটে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া, আরও বড় অভিযোগ ও করেছিন আপনার সম্পর্কে, সেটা মেয়েখটিত। ঠিক কিনা ?’
‘বাজে কথা। এই রকম অভিব্যোগ কেউ কোনওদিন আমার সম্পর্কে করেনি।'
‘আমার কাছে ভিডির্যো ক্নিপিংস আছে চিট্টুবাবু। আপনার কুকীর্তি जাতে «াঁ"স হয়ে যাবে। যাক, সেই অস্ত্রটা আমি এথন ব্ববহার করতে চই না। এসপি সাহেবের কাছে ওধু বলুন, কক্কণাকে সেদিন স্ট্যালোনের নাম করে....ফোনে কেন দুপুরবেলায় ক্নুবে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ? ওকে মলেস্ট করার জন্য? সদাশিববাবুর উপর রাগ মেটানোর জন্য? কেন
 যে ঘরের সবাই চমকে উঠলেন।

‘আপনার কলড নিস্ট। কক্কণাকে আপনি (েে্টেন করেহিনেনন, বেলা দেড়টয় স্কুনের টিফিন্নের সময়। কক্কণা জ্প্রাপনার কনটা রিসিভ
 দু’সেকেল্ভ-ওর সদ্গে ক্থা বলেছিলেন। গিফটটট দেওয়ার কথাটাও আপনার মাথা থেকে বেরিয়েছিন। স্ট্যালোন কিছু জনতও না। কিস্তু, পাপ কথনও.চাপা থাকে না চিন্টুবাবু। সত্যি হল, কক্কণাকে প্রথমে কিডন্যাপ আর जারপর মার্ডার করার প্ধ্যানটা আপনার। তাত সামিল করেন কালাঢ゙দদে।'
‘কালাঢাঁদকে আবার এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন কালকেতুবাবু?’
সতিটা বের করার জন্য কানকেতু মিথ্যের আख্রয় নিল, ‘কালাচাঁদ কনকাতায় ধরা পড়েছে, সেটা কি আপনি জানেন ? ও কিষ্ু সব উগড়ে দিয়েছে আপনার বিরুদ্ধে। ও বলেছে, আপনার কথামতোই ও স্ট্যালোনের বাইকে চেপে बিজের উপর গিয়েছিল। আপনার কথামতোই কক্কণার ডেডবডিটা রাতের অন্ধকারে ক্নাব থেকে বের করে নিয়ে

গিয়েছিন খাগড়ার পোড়ো মন্দিরে। এ বার এসপি সাহেবকে বনুন, কেন বাচ্চা মেয্যৌাকে মেরে ফেলতে আপনি বাধ্য হয়েছিলেন? আপনি বলবেন, না আমি বলব? সিআইডি কিষ্ঠ কালাঁাদদেে নিয়ে বহরমপুরে আসছছ। কাল অথবা পরশুর মধ্যে।

শুনে ফ্যাকাশে হয়ে গেল চিন্টুদার মুখ। দেখে কালকেতু মনে মনে शাসল। ছমায়ুন্নে দিকে তকক্রিয়ে*ও বলল, 'কক্কণা কীভাবে झুন হয়েছে, সেটা এখন বলবেন একজন আই উইট্েেস। তাকে আমি সক্গে নিত্যে এসেছি। আমাদের মাঝ্েে একজন ম্যাজিস্ট্রেত্ আছেন। ইচ্ছে হলে তিনি রেকর্ডও করতে পারেন।’ কথাত্ো বলেই কানকেছু পাশ ফিরে বলল, ‘প্রিয়া তুমি এ বার ওুরু করো। দু’হাজার এগরো সালের পনেরোই জুনের বিকেলে ঢুমি কী দেখ্খোলে?’

थ্রিয়া চোখ মুছ বলन, 'ওইদিন মুভি ক্যামেরাত নিয়ে আমি গোরাবাজারের দিকে যাচ্ছিলাম। কিছू ছবি সিডিতে তুনে র্লক্ বনে। রিকশায় যেতে যেতে দেথি, চিন্টুর গাড়িটা ক্বাবের সাস্ীন দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন ক্রাব বন্ধ। চিন্টু কিসের জন্য এসেছে, বেৃৃি দেখতেই আমি
 তথনই কনফরেন্স রুম থেকে একটা প্মেক্রে গলা অনতে পাই।
 দেখা যায়। সেই জনলাण আলতো ফঁঁক করে দেথি, কক্কণাকে চিন্দু রেপ করছে। সদাশিববাবুর নাম করে অশ্রাবা গানাগাল দিচ্ছে। এমনিতেই চিন্টুর এই স্বভাবটা আমি জনতাম। আমি নিজ্জেও তার ভিক্টিম। রাগের্গ থেকে বেশি ঘৃণা হন দৃশ্যটা দেণে। কী মনে হল, হাতে প্রমাণ রাখার জন্য আমি মুভি ক্যামেরাঢা চালু করে দিলাম।’

হমায়ুন জিজ্sেস করন, ‘সেই ছবি আপনার কাছে আছে?’
‘戶াঁ।। তারিখ আর সময়ও তাত আছে। কনফারেন্ রুমের জানলাওলো খোলা ছিন বনে ফ্যাশ মারার দরকার হয়নি। এবদু পরে দেখলাম, ক্কণা নেতিয়ে পড়েছে। রক্তে সোশা ভেসে যাচ্ছে। চিন্দু
 नाগল। আমাকে দেখতে পেলে ও বেষধছয় মেরে ফেনবে। আমি

তাড়াতাড়ি ক্রাব থেকে পালিয়ে গেলাম। পরদিন সকালে শुনলাম， কক্কণাকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।＇
‘চিন্টুবাবু যে স্ট্যাল়োনকে ফাঁসাচ্ছেন，আপনি জানতেন？’
‘জননতাম। ফোনে চিন্টু আর কালা－র কথাবার্তা আমি আড়াল থেকে তুনে ফেলেছিলাম। ওরা তখন আলোচনা করছিল，টোপ দিয়ে স্ট্যালোনকে কীভাবে ব্রিজ অবধি নিয়ে যাবে। বিপ্ধাস করুন，আমি তখন স্ট্যালোনকে অ্যালার্ট করার চেষ্টা করেছিলাম। কিস্তু ফোনে ওকে কন্টাক্ট করতে পারিনি। পরে ভয় হয়েছিন，চিন্টুকে যদি পুলিশ ধরে，তা হলে বাচ্চাটাকে নিয়ে আমকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। তাই চুপ করে যাই। আমার খুব খারাপ লেগেছিল，যেদিন স্ট্যাল্লেনের সাজা হয়। কিক্তু， তারপর থেকেই অনুতাপে আমি দগ্ধ হচ্ছি। আমি ওকে ভাইয়া বলে ডাকতাম। ফোঁটা দিতাম। অথচ জেনেণ্ডেও ওকে চরম বিপদের মুথে ঠেলে দিলাম। ওর সঙ্গে আমি একবার দমদম জেলে দেখা（ক্রেরতেও গিয়েছিলাম। কিন্তু，ভাইয়া আমার সঙ্গে দেখা করতে অায্यুনি। তখনই বুঝেছিলাম，খুনের নেপথ্যে যে চিন্টু，সেটা ও জান্গে ধরে নিয়েছে， আমিও চিন্টুর সজ্গে ছিলাম। কিক্তু，যেদিন র্র্গ্পে িির মুঢে শুনলাম， কালকেতুবাবু কেসটা রিওপেন করছেন，ক্রি⿰亻⿱丶⿻工二灬ই ঠিক করে নিন্নাম，
 এসেছি। ঠিক করেই বেরিয়েছি，একজন রেপিস্টের সঙ্গে আর ঘর করব ना।＇

কथা শেষ করেই প্রিয়া যুঁপিয়ে কেঁদে উঠন। সোফায় বসা প্রত্যেকের মুতের দিকে চোখ বোলাল কালকেতু। রুসাতির মুখ রাগে থমথম করছে। জগাদার মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। উনি তাকিয়ে আছেন एমায়ুনের দিকে। হঠাৎ সদাশিববাবু লাফিত্যে উটে বললেন， ‘জানোয়ার，আমার বাচ্চা মেয়েটাকে তুই খুন করেছিস？তোকে আমি ছাড়ব না।＇

থানার ওসি শক্কর সান্যাল সঙ্গে সঙ্গে ওকে জাপটে ধরলেন，‘না， না সদাশিববাবু। আইন নিজের হাতে তুনে নেবেন না। সেজন্য আমরা আছি। লকআপে নিয়ে গিয়ে থার্ড ডিগ্রি দিনেই，চিন্টুবাবু সুড়সুড় করে

সব বলে দেবেন। স্যার, একে কি এখনই অ্যরেস্ট করব? ওয়ারেন্ট কিন্তু ইস্যু করা আছে।'

হুমায়ুন বলল, ‘গাঁা, এখনই নিয়ে যান। দেখবেন, এ বার যেন পালাতে না পারে। আরও একটা বাড়তি ধারা জুড়ে দেবেন। কালকেতুকে হমকি দেওয়া এবং মেরে ফেলার চেষ্টা।’

শুনে চমকে উঠল জয়ন্তনারায়ণ। দেথে মুচকি হাসল কালকেতু। ১২,৬৪৮

## চব্বিশ

রাহ্ল স্যার কয়েকটা কাজ দিয়েছেন। জেলের পঁচাত্তর বছর পৃর্তি উপলক্ষে একটা স্যুভেনির বেরোবে। তার প্রস্তুতি চলছে। জেলের ইতিহাস নিয়ে বোধহয় একটা লেখা কেউ লিখবেন। তাঁর কাছে কয়েকটা তর্থ্গুাঠাতে হবে। গত বছর অবশ্য প্ল্যাটিনাম জুবিলি হয়ে গিয়েছে অজ্রেবির। তখন কারও থেয়াল হয়নি। রাহুল স্যার আসার পর টনুকিড়়েছে। পুরনো কাগজপত্তর দেখে উনি তথ্য বের করছেন। আরু ত্রেলোনকে তা দিচ্ছেন কम্পিউটারে তুলে রাখার জন্য। যেমন আজ্রে রেকর্ড দিয়ে গেলেন। ১৯৩৭ সাল থেকে আজ পর্যত্ত যাঁরা৫" জেলের জেলার বা সুপার ছিলেন, তাঁদের সবার নাম, মেয়াদকাল আর পরিচিতি।

ব্রেকফাস্ট করে এসে রাহুল স্যারের অফিসে ছুকেছে স্ট্যালোন। কম্পিউটার থুলে একটা করে নাম লিখে যাচ্ছে। সব ইংরেজদের নাম। ুরুতে এটা অবশ্য জেল ছিন না। বিন্ডিংগুলো বানানো হয়েছিল, অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি চালু হয়েছিল ইংরেজ আমলে। সেখানে এখনও অস্ত্র বানানো হয়। রেকর্ডের কাগজ দেখে স্ট্যালোন অবাক হল, এই জায়গাটাতেই বসেই নাকি অস্ত্র কারখানার চার্লস থ্যাচার নামে এฺক কর্মী বিশেষ এক ধরনের বুলেট বানিয়েছিলেন। তখন ইংরেজ সেনারাও এথানে বসবাস করতেন। স্ট্যানোনের গসসি পেল ভেবে, সেইসব ব্যারাকে এখন থাকে চোর, ডাকাত আর খুনেরা।

রাহুল স্যার নামের যে তালিকাটা দিয়ে গিয়েছেন, সেটা বেশ ‘ষড়।

প্রায় তিরিশ-বত্রিশ জনের নাম আছে তাতে। দশ-বারো জনের নাম কम্পিউটারে তুলে স্ট্যালোন আর মনোসংযোগ করতে পারল না। ক্যান্টিনে ব্রেকফাস্ট করার সময় অচিস্ত্য ওকে বলেছিল, আজকের থবরের কাগজে ওদের বক্সিং টুর্নামেন্ট নিয়ে কী একটা যেন খবর বেরিয়েছে। তাতে ওর নামও আছ। কাগজটা দেখতে পেলে ভাল হত। ও ভেবেছিল, রাহুন স্যারের অফিসে এলে কাগজটা দেখতে পাবে। কিন্ত্ত, এসে দেখল, নেই। বোধহয় সকালে বাড়িতে বসেই খবর পড়ে নেন রাহুল স্যার। লাইব্রেরিতে গেলে কাগজটা এখনই দেখা যায়। কিস্তু, অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে। সেখানে যাবে কিনা, দোমনা করতে করতেই স্ট্যালোন দেখল, রাহুন স্যার অফিসে ঢুকলেন। স্যারের হাতে আজকের কাগজ। সেটা এগিয়ে দিয়ে উনি বললেন, ؛এই দ্যাখো স্ট্যালোন, তোমার নামে কাগজে কী বাজে বাজে কথা নিতেছে।' কথাটা বনেই উনি মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

হাত বাড়িয়ে খবরের কাগজটা নিয়ে খেলার পথলা়্ স্ট্যালোন দেখল, বড় বড় হেডিং বেরিয়েছে, ‘ফিরে এলেন স্ট্যাট্ধীন ।' হেডিংয়ের নীচে ওর ছবি। দেখে লেখাটা তাড়াতাড়ি পড়র্রে ${ }^{\prime}$ ? বক্সিং টুর্নামেন্টের খবর ছাপা হয়েছে। সেইই্সধ্ধ্রি রেল টিমের বিরুদ্ধে সেদিনকার নড়াইয়ের রেজাল্ট। আন্তঃ(x) চ্যাম্পিয়ন গৌতম ব্যানার্জি ๑র কাছে কীভাবে হেরে গিয়েছে, তার বিবরণও আছে। পড়তে পড়তে মনটা থারাপ হয়ে গেল স্ট্যালোনের। यাঁরা জনত না, ও জেলে বন্দি হয়ে আছে, এই খবরটা পড়লে তারাও জেনে যাবে। থবরটা নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে বহরমপুরের লোকেদের। ইস, কী ভাববে ওরা কে জানে?

কাগজটা চোথের সামনে স্ট্যালোন ধরে রইল।
ওর মনে পড়ল, জুনিয়র ন্যাশনালে ওর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার থবরটা কাগজে বেরোনোর পর বাবা গোরাবাজার স্টলের সব কাগজ কিনে ফেলেছিল। পরে মায়ের মুখে স্ট্যানোন গুনেছে, চেনা-জানা প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে বাবা সেই কাগজ দিয়ে এসেছিল। বাবার এত আনন্দ হয়েছিল যে, বিকেলে সেভেন স্টারস ক্লাবে গিয়ে সবাইকে ছানাবড়া

খাইয়ে এসেছিল। সেই ছানাবড়া কিনে এনেছিল খাগড়া বাজারে এক বিথ্যাত দোকান অন্নপৃর্ণা সুইটস থেকে। পরদিন দুপুরে মেডেল নিয়ে স্ট্যালোন যথন বহরমপুরে স্টেশনে নামে, তখন দেখে বাবা ব্যান্ডপার্টি দাঁড় করিয়ে রেথেছে প্ল্যাটফর্ম্র। মা আর বাবা ওকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু, ও তা পৃরণ করতে পারল না। ওঁরা বেঁচে থাকনে, আজকের এই রিপোর্ট দেখে নিশ্চয়ইই খুশি হতেন না। স্টল থেকে কাগজ কিনে বিলি করা তো দূর অস্ত!

রাহুল স্যার জিজ্ঞেস করলেন, ‘কাগজে কতটা বাজে লিখেছে তোমার সম্পর্কে, স্ট্যালোন?'

স্ট্যালোন বলল, 'না স্যার, ভালই লিথেছে।'
'রেলের কোচ কামার আলি সেদিন তোমার সম্পর্কে কী বলে গেলেন, জানো? আমাকে বললেন, এমন একটা ট্যালেন্টকে জেলে আটকে রাখবেন না স্যার। আইন যেমন আছে, তেমন আইর্লে আছে। দেখুন না, কোন ও ফাঁক দিয়ে একে বের করে দ্ঞেয়া যায় কিনা ? আমি সঙ্গে সগ্গে ওকে রেলে চাকরির ব্যবস্থা করে রেক্
‘কিল্ুু, বুচন স্যার আমার উপর থুব রের্থে আছেন স্যার। গত
 করাচ্ছেন, শুধু জীবন আর আসিফকে ৃ্, (),
'ও নিয়ে তুমি ভেবো না স্ট্যাল্োন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আর তো মাত্র কয়েকটা দিন। তার পর যখন তোমদের টুর্নামেন্ট খুরু হবে, তখন দেখবে বুচান স্যার ঠিক তোমার সঙ্গে কথা বলবেন। সব সময় ভাববে, প্রয়োজনটা তোমার একতরফা নয়। তোমার যেমন ওঁকে দরকার, তেমন ওঁরও দরকার তোমাকে।
‘কানকেতু স্যার কি বহরমপুর থেকে ফিরেছেন ?’
‘জানি না। আজ সকালে তো ওর ফিরে আসার কথা। কেন, তোমার কোনও দরকার আছে ?’
‘কম্পিটিশনের জন্য আমাদের তিনটে হেডগার্ড দরকার স্যার। সেদিন ওুঁকে আমি বলেছিলাম।'
‘এই দেখ, তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি। ময়দান মার্কেট থেকে

চারটে হেডগার্ড ও লোক মারকত পাঠিয়েছে। এই ঘরেই কোথও রয়েছে। খুঁজে দেণ্যে তো, নিশ্যুই পপর্যে যাবে। আর হাঁ, তোমার জন্য কিছু ড্রাই ফুডও পাঠিয়ে দিয়েছে। নিয়ে ব্শে।’

থুব বেশি থুঁজতে হল না স্ট্যালোনকে। ক্রোজ সার্কিট ঢিভি-র একটা থোপে বাক্পটা পড়ে আছে। তার পাশেই পলিথিন্নে প্যাকেটে ড্রাই ফুড...কজু বাদাম, কিসমিস, বিস্কুট, কেক। চেয়ার ছেড়ে উঠে গিত্যে স্ট্যানোন বাষ্স আর প্যাকেটটা নিয়ে এসে কম্পিটটার টেবিনের পাশে রাখন। यাতে চোখের সামনে থাকে। আর নিয়ে বেতে না ভুনে যায়। জীবন আর আসিফকে হেডগার্ড দিলে, ওরা খুব খুশি হবে। ও ফের চেয়ারে গিয়ে বসতেই রাহ্ল স্যার বनলেন, ‘স্ট্যালোন, হাতের কাজগুলো ঢুমি সেরে ফেনো। আমি কেস ফাইলে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হবে। এর মধ্যে আইজি স্যার যদি ফোন করে আময় নথাঁজেন, তা হলে আমাকে ডেকে দিও!
‘ঠিক আছে স্যার।'
রাহ্ল স্যার বেরির্যে যাওয়ার পর স্ট্যালোন ফ্যেন্ধিপ্পিউটারে মন


 তथন শ্বপ্নেও ভাবতে পারত না, যারা ভিতরে আছে, তাদের জীবনটা কেমনভাবে কাটে। ওর ছোটবেনায়..এ৭বার বহরমপুরে জেল থেকে একজন খুনের আসাযী পালিয়ে গিয়েছিন। সেই ঘটনাটা নিয়ে সারা বহরমপুর্রে তোনপাড় হয়েহিন। কে যেন রট্ট্যে দিয়েছিল আসামী গোরাবাজারের এক বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। পুলিশ সেই রাতে গোরাবাজরের বাড়ি বাড়ি গির্যে থ্থেজ করেছিন, কারও বাড়িতে সেই आসামী নুক্কিয়ে আছে কিনা তা দেখার জন্য। পরে স্ট্যালোন তুেেে, সাররাত নাকি সেই আসামী কোন এক পুকুরে ডুব দিয়ে বসেছিন। সকালবেলায় ধরা পড়ে যায়।

পুলিশ তকে মারতে মারতে ফের জেলে নিয়ে গিয়েছিি।
জেলের জীবনটা সত্টিই থুব কষ্টের। কিশ্ট, স্টালোনের অসন্তব

মনের জোর। তাই ও ভেঙে পড়েনি। পাতিয়ালায় চিফ কোচ হরবিন্দর সিংহ বলতেন, ‘বেটা, হর টাইম পজিটিভ শোচনা। জীবনে অনেক দুঃரের দিন আসবে, হারের যন্ত্রণা সহ করতে হবে। কিন্তু, কখনও ভেঙে পড়ো না।' পজিটিভ শোচনা...কথাটা ওর মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। তাই জেলে ঢোকার পরও নিয়মিত শরীরচ্চাটা করে গিয়েছে। বুচান স্যার যখন খুনের আসামী বলে ওকে ব্যঙ্গ করেন, তখন একেক সময় মনে হয়, চিৎকার করে বলে, 'না, স্যার আমি কাউকে খুন করিনি।' কিক্তু তখনই প্রিয়াদির মুখটা ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ইচ্ছে করলে প্রিয়াদি ওকে বাঁচাতে পারত। পুলিশকে বলতে পারত, চিন্টুদার কথা। ব্রিজের উপর বাইক থেকে নামার সময় কালা-র কথাগুলো এখনও স্ট্যালোনের কানে বাজে, ‘যা, সারাজীবন জেলের ভাত খাওয়ার ব্ববস্থা চিন্টুদা তোকে করে দিল রে। প্রিয়া বউদিও সব জনে। চিন্টুদার সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়ার শাশ্তি তো তাকে পেতেই হবে।'

প্রিয়াদি সব জানে... কথাটা বিপ্বাস করতে পারেনি স্ইাল্লিলি। কোর্টে শুনানি চলার সময় রুসাতিরা যখন ওকে ক্রমাগত স্কি দিচ্ছিল সত্যি কথাটা বলার জন্য, তখন ইনভেস্টিগেটিং অফ্সিস্টুষ্যু বিমলবাবু একদিন কোর্টে ওকে ভয় দেথিয়েছিলেন, ‘চিন্টুর কশ্মা্রুললে ওরা কিল্তু তোর
 মারাঘ্মক ভয় পেয়ে গিয়েছিল স্ট্যালোন। ও নিজের যা সর্বনাশ হওয়ার তো হয়ে গিয়েছে, বাবা-মায়ের যাতে কিছু না হয়, সেই কথা ভেবেই ও চুপ করেছিল।

সিঁড়ি দিয়ে কেউ অফিস ঘরে উঠে আসছে। দরজার দিকে তাকাতেই স্ট্যান্নোন চমকে উঠল। দু’তিনজন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মোগোল ঘরে ছুকছে। তাদের মধ্যে একজন রামুয়া। চোয়াল ভাঙার পর প্রায় তিনমাস বাদে মোগোল এই জেলে ফিরল। কই, ওর মুখে তো কোনও সেলাইয়ের দাগ নেই? তা হলে কি আদোও ওর চোয়ান ভাঙেনি ? হাসপাতান থেকেই বা কবে ও ছাড়া পেল ? মুকুন্দবাবু সেদিন বলেছিলেন, মোগোলকে ট্রান্দফার করা হচ্ছে প্রেসিডেন্সি জেলে। ও নিজেই নাকি চলে ভ্যেতে চেয়েছে। তা হলে দমদমে ফিরে এন কেন ? শুধু বদলা নেওয়ার জন্য নাকি?

অজনা আশঙ্কা় স্ট্যালোনের বুকটা দুরদুর করতে লাগন। না ভয় ও পায়নি। কিষ্তু, আর কয়েকটা দিন পর পর প্রথম বাউট। এই সময়টটয় ফের মারামারিতে জড়িয়ে পড়নে ওরই ফতি হবে। যদি চোট পায়, তা হলে বুচান স্যার לুর্নামেেেে ওকে নামতেই দেবেন না। মোগোল ডেজারাস টইইপের লোক। পারে না, হেন কাজ নেই। মুখ ফিরিয়ে স্ট্যালোন কম্পিউটারের দিকে তাকাল। ও চিক করে নিল, মোগোনদের কেনও রকম প্ররোচনায় ও কান দেবে না। ঠিক তখনই অফিস ঘরে ঢুকে মুকুদ্দবাবু বললেন, ‘তুই একমু অপেক্ষে কর মোগোন। স্যার তোর কাগজপত্রর রেডি করেইই রেখেছেন। তোর ট্রান্সফার লেটটরে সই করে দেবেন।'

পরক্ণণেই মুকুন্দবাবুর ঢোখ পড়ল ওর দিকে। বলঢেন, ‘ণুমি এখান কী করহ স্ট্যালোন? যাও, তুমি ওয়ার্ডে চলে যাও’’

মোগোেের সभী রাম্য়া ফুট কাটল, 'ওস্তাদ এসে বোে
बো হিরোকে আপনি সরির্যে দিচ্ছেন নাকি স্যার?’

মুকুন্দবাবু ধমক দিলেন, ‘অ্যাই চোপ।’
কম্পিউটারের দিকে ঢোথ থাকলেও স্দাদ্টেলীন जনুভব করল,

 কারণে ও বলন, ‘রাহন স্যার আমাকে ডিউটি দিয়ে গেছেন। ঘর ছেড়ে বেরোতে মানা করেছেন।’

একটিপ নস্যি নিয়ে মুকুন্দবাবু গ্যাঁট হয়ে বসলেন চেয়ারে। অবরের কগগজা টেনে নিয়ে পড়তে তরু করলেন। রোজ অ্যান্টি সোশ্যালদের ঘাঁঢছেন। বুদ্ধিমান লোক। বুঝতে পেরেছেন, বে কোনও ছুঁতোয় মোগোলের লোকজন ওর উপর চড়াও হবে। সেই কারণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন না। রামুয়া গন ধরেছে, ‘তেরি প্যায়ারি প্যায়ারি সুরু কে, কিসি কা নজর না नাগে।’ থিকথিখ করে অন্য ছেলেটা হাসছে। স্ট্যানোন ঔনেছে, রামুয়া নাকি ব্রেড চালাতে ওস্তাদ। বাসে ট্বামে ব্রেড চালিয়ে লোকের পকেটমারি করত। সামনে একজন ওয়ার্ডার বসে আছেন। অথচ কোনও হেনদোল নেই রামুয়ার। মোগোনকে দেণে ওর

সাহস বেড়ে গিয়েছে। জেলটা এথন আর সরকারী অফিসারদের হাতে নেই। অ্যান্টি সোশালরাই চালাচ্ছে। মুকুন্দবাবুদের ওরা এখন মানে না।

ড্রাই ফুডের প্যাকেটটা রামুয়রা চোখে পড়েছে। হাত বাড়িয়ে প্যাকেট তুলে নিয় মোগোলকে ও বলল, 'ওস্তাদ দেখ, এই থাবারগুলো হিরোর চিকনা দিয়ে গ্যাছে ? খাবে নাকি ?’

জেনের ভাষায় চিকনা মানে সুন্দরী মেয়ে। ও রুসাতির কথা বলছে। শুনে মাথায় আগুন জ্রলে উঠল স্ট্যালোনের। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু, অনেক কষ্টে নিজেকে ও সামলাল। মোগোল হি হি করে হাসছে। মুকুন্দবাবুর দিকে আড়চোখ একবার তাকিয়ে নিয়ে ও বনল, ‘বিস্কুট খেয়ে কী হবে রামুয়া। খেলে ওর চিকনাটাকে চুষে চুষে খাব।’

স্ট্যালোন কড়া চোখে তাকাতেই মোগোল ফের বলন, ‘এই রামুয়া, তোদের হিরো খুব রেগে গ্যাছে। যা ওকে এট্রু আদর করে অাফ্b

শোনামাত্রই কয়েক পা এগিয়ে এল রামুয়া। সেলক্তিত্ডির মধ্যে জিভের তলা থেকে র্রেডের একটা টুকরো বের কর্রে লেন দুই আঙুলের মাঝে সেঁটে ফেলল। তার পরই স্ট্যাল্যোনের গাট্ৰ হাত বুলিয়ে দিয়ে বলन, 'রাগ করিস না ভাই।' কথাটা বনেট্যত পায়ে রামুয়া ফিরে গেল নিজের জায়গায়।

কাগজ পড়তে পড়তে মুখ তুলে তাকিয়েছেন মুকুন্দবাবু।চমকে উঠে বললেন, ‘এ কী! তোমার গাল দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে কেন স্ট্যালোন ?’ তখনই স্ট্যালোন টের পেল, ডান গাল থেকে রক্তের ধারা থুঁতনি অবধি नেমে এসেছে!'

## भ゙ロिশ

হাইকোর্টে মামলা ফাইল করা হয়ে গিয়েছে দুদিন আগে। সেই ব্যাপারেই কথা বলার জন্য গল্ফপ্রিনের ক্যাফে কফি ডে-তে জয়শ্তনারায়ণকে নিয়ে বসেছে কানকেতু। চিকেন টিন্মি স্যাঙ্ডউইচের অর্ডার দিয়ে। বহরমপুর থেকে ফেরার পর ওরা অনেকটাই নিশ্চিষ্ত,

স্ট্যালোন এ বার সুবিচার পাবে। আর সেটা যত দ্রুত পায়, ততই মগল। কিষ্ত হাইকোর্টে এক একটা মামলা উঠতেই প্রচুর দিন লেগে যায়। হাজার হাজার মামনা পড়ে থাকে। কারও কোনও एँশ নেই।

খানিকটা আইডিয়া পাওয়ার জন্য কানকেতু প্রশ্ন করনল, ‘আপীল মামলাটে কবে নাগাদ উঠতে পারে জয়ন্ত? টুর্নামেন্ট ওরু হতে আর কিষ্ত কর্যেকটা দিন বাকি।'

জয়ষ্নারারায় বনল, ‘আজ কোব匕ে গিত্যে মামনার লিস্টটা দেখতে হবে। কাল হতে পারে, না হলে পর*। একদিন আগে এই লিস্টটা বেরোয়। কিক্তু, ঢুর্নামেন্টের সচ্গে এটা ঔনিয়ে ফেলো না কানকেতু। পুরোতইই কোর্টের মর্জি?
‘জজ কে থাকবেন, সেটা কি আগে थাকতে জানা যায়?’
‘খাঁ, निস্টে বনা থাকে কার কোর্টে উ১বে। স্ট্যালোনের কেসটা উঠবে ডিভিসন বেঞ্কে। সাত বছরের কম সাজ্র হয়েছে, এমন্ন্ৰুল্লিদের ক্ষের্রে কেসটা দেখেন সিभল বেঞ্চ। অর্শাৎ এজন জজজসীशेব। সাত
 হাইকোর্টের নিয়ম।’

স্ট্যালোনের কেসটা হাতে নেওয়ার অাঁ(t) জয়ন্তনারায়ণ একবার
 ধরে নেয়, আসামী তার সাজ মেনে নিয়েছে। স্ট্যানোনের ক্ষেত্রে দুটো বছহর কেটে গিয়েছে। হাইকৌঁ মামলাটা নাও অ্যাডমিট করতে পারে। এই আশঙ্কাটl কানকেতুর মন থেকে যাচ্ছে না। ও বলল, তোমার কি মনে হয় জয়ুণ্ত, মামनাঢ আদৌও উঠবে?'

জয়ন্তনারায়ণ হেসে বলল, ‘তুমি এত টেনশন করছ কেন কালকেডু ? আমার উপর ছেড়ে দাও না। ডিলে কনডোন বলে একটা কথ্থা আছে। দেরির জন্য ক্মাভিক্ষ। জজসাহেবের কাছে ক্ষ্যা চেয়ে নেওয়া। তथन আমরা বোঝাই, দেরি হয়ে যাওয়ার কারণটা कী? अনেক বস্দি আছে, যাদের একার রোজগারে সংসার চনে। আপীল মামলা করার সামর্থ্য পরিবারের অন্য কারও নেই। জজসাহেবকে আমরা বনি, টাকা পয়সা জোগাড় করতে এত দেরি হয়ে গিয়েছে মি লর্ড। আর এক্ষেত্রে,

স্ট্যালোন তো রোজগারই করত না। কলেজে পড়ত। ও জেলে ঢোকার পর অ্যাক্সিডেন্টে ওর বাবা আর মা মারা গিয়েছেন। এ সব শুনলে জজসাহেবরা নিশ্চয়ই ওর প্রতি সিমপ্যাথি দেখাবেন। আফটার অল， ওঁরাও তো মানুষ।＇
‘আচ্ছা，হাইকোর্টে তুমি যদি বলো，আসল খুনী ধরা পড়েছে，তা হলে কি বাড়তি সুবিধে পাবে？’
‘না। ওটা একেবারে আলাদা কেস। ওটা চলবে বহরমপুরের কোর্টে। চিন্টুদার সাজা হয়ে গেলে，তথন স্ট্যালোনের বেরিয়ে আসতে সুবিধে হবে। কিন্ত্ত কেউ বলতে পারে না，লোয়ার কোর্টে চিন্টুদার মামলা কতদিন চলবে। সেদিকে তাকিয়ে না থেকে আমদের উচিত，আগে স্ট্যালোনকে নির্দোষ প্রমাণ করা। বनা যে，পুলিশের তদন্তে নানা ঝুঁত ছিল। কোর্টও নানা দিক ঝুঁটিয়ে না দেৰ্খে রায় দিয়েছে। তোমার সঙ্গে সেদিন তো আমি আলোচনা করলাম，কেন্ কোন্ পয়ের্থে উপর আমাদের জোর দিতে হবে। যদি দেথি，মূন মমলাটা অনেলুপ্দিন গড়াবে， তা হলে আগে স্ট্যাল্লোনকে জমিনে ছাড়িয়ে আন্ব্র ব্যবস্থা করব। বলব，একটা নির্দোষ ছেলে দুটো বছর জেলে ক্বক্ক心夊心夊 ফেলেছে। ওকে আপাতত জামিন দেওয়া হোক। সেটা দিন পাধ্টোর মধ্যে হলেও হয়ে যেতে পারে।＇

কথা বলার ফাঁকেই স্যান্ডউইচের প্লেট এসে গিয়েছে। সকালবেলায় কিছু খাওয়া হয়নি কালকেতুর। কোহিতুর আম নিয়ে ফুল্মরা দিতে গিয়েছে অরিন্দমদার বাংলোতে। সকানে খবরের কাগজগুলোতে চোখ বুলিয়েই কালকেতু বেরিয়ে এসেছে। জয়ন্তনারায়ণের সঙ্গে কথা বলে একবার ও দমদম সেন্ট্রাল জেলে যাবে। কাল রাতে রাহ্ন ফোন করেছিল। অদ্ভুত একটা খবর দিন। কাল দুপুরে মোগোলের এক চ্যালা নাকি স্ট্যালোনের গালে ব্লেড চালিয়ে দিয়েছে। কীভাবে সেটা করার সুযোগ পেল，তা কালকেতুর মাথায় ঢুকছে না। ক্ষত কত গভীর，সেটাও ঠিক করে রাহল বলতে পারল না। यদি গালে সেনাই－টেলাই হয়，তা হনে ছেনেটা টুর্নামেন্টে নামতে পারবে না। যার কথা ভেবে কানকেতু এই টুর্নামেন্টের উদ্যোগ নিল，সে－ই यদি নামতে না পারে，তা হলে আর কী লাভ হল ？

রাহুল আরও যে খবরটা দিয়েছে，সেটাও মারাশ্মক। মোগোলের যে সাঙ্গাৎ স্ট্যালোনের উপর হামলা করে，তাকে নাকি প্রচণ মারধর করেছে জেলের অন্য বন্দিরা। তধু তাই নয়，তাকে উলঙ্গ করে পুরো জেল চত্বরে ঘুরিয়েছে। আঁ্মড গার্ডরা বাধা দিতে গিয়েছিল，কিক্তু আটকাতে পারেনি। মোগোল আর ওর চ্যালাকে সেল ব্ুকে নিয়ে না গেলে ওরা হয়তো মার খেয়ে মরেই যেত। রাহুন বলছিল，‘স্ট্যানোনের পিছনে যে এত সাপোর্ট আছে，ভাবতে পারিনি কালকেতু। ওর সম্পর্কে কাগজে তোর নেখাটা এত কাজ দিয়েছে，কী বলব？বন্দিরা অনেকেই এসে আমকে বনেছে，স্যার স্ট্যালোন ছেলেটা চুপচাপ থাকে，মনে হত ইন্ট্রোভার্ট টাইপের। কিত্তু ও যে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন，সেটা আমরা কেউ জানতাম না।

বন্দিদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে，তার পরিবারের লোকজনকে থবর দেওয়া নিয়ম। বহরমপুরে রাহুল খবর দিয়েছে কিনা，ৰ্জ্জানতে চাওয়ায় কাল রাহ্হল বলল，‘রুসাতিকে খবরটা দিয়েছি। লাল⿵冂⿱八口𧘇 পর তো কাঁদতে ওরু করল। অনেক কষ্টে ওকে থামালাশ্ৰোধহয় আজ সকলেেই চলে আসবে।＇

স্যান্ডউইচে কামড় দিতে দিতে কালকেহু ্যের্থলের কথাই ভাবছিল। থেয়ানই করেনি，জয়স্তনারায়ণ উটে য়েছে। ওর দিকে তাকাতেই বলল，‘আমিম যাই। ঠিক সাড়ে এগরোটার মধ্যে আমাকে কোর্টে প্ৗৗছতে হবে। আমার অন্য একটা কেস আছে।’
－‘‘স্যান্ডউইচটা খেয়ে গেলে না ？’
＇প্যাক করে নিচ্ছি। দুপুরে বার লাইব্রেরিতে বসে থেয়ে নেব। মামলার ডেট কবে পড়ল，রাতে ফোন করে তোমাকে জানিয়ে দেব।＇

জয়ন্তনারায়ণ উঠে যাওয়ার পর স্যান্ডউইচ চিবোতে চিবোতে কালকেতু ঠিক করে নিল，জেলে দেখা হলে স্ট্যালোনকে আজ বলে দেবে，সত্য কখনও চাপা থাকে না। ও জেনে ফেলেছে，আসন খুনী কে？ নুরুল সেই রাতেই খবরটা করতে চেয়েছিন। কিক্তু，মানা করেছিল কালকেতু। বলে এসেছে，পুলিশ চার্জশিট দেওয়ার আগে যেন খবরটা না পাঠায়। প্রিয়ার সেফটির জন্যই কথাটা বলেছিল। কেননা，সেদিন

চিন্দুদাকে যখন বহরমপুর থানার ওসি ধাক্木া মেরে ভ্যানে ঢুনছিলেন, তখন অবোরে কাদছিন থ্রিয়া। রুসাতি ওকে তথন সাষ্ব্বন দিচ্ছিন। ভ্যানে ওঠার সময় চিন্টুদা চিৎকার করে বলেছিন, ‘প্রিয়, ছুমম আমার এত বড় সর্বনাশ করনে? তোমাকে কিষ্ুু আমি ছাড়ব না।’ ওসি তখন চিন্টুদার গালে এক থাষ্মড় মেরে বলেন, ‘আগে জেল থেকে বেরো, তার পর বউয়ের সর্বনাশ করিস। তোর এগেনল্টে এমন সব চার্জ দেবো, সারা জীবনেও ঢুই ছাড়া পাবি না।’ দেণে গাসি পের্যেছিল কালকেহুর। বিনা দোেে একটা ছেলেকে এতদিন জেল খাটিয়ে...ওসি লম্ফুঝ্ম করছেন দেてে।

স্যাঙ্ডউইচ লেষ করে কোল্ড কফির অর্ডার দিন কালরেতু। সেইসময় হঠাৎ ওর চোথে পড়ন, কাচের দরজা ঠেলে দুকছেন সুধাং সেনতপ্ত। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেনের জেলার। ওঁর সঙ্গে রয়েছে চোদ্দো পনেরো বছর বয়সি একটা মেয়ে। কয়েকদিন আগে রাইটার্সে অরিন্দ্র্দ্দীন্ন ঘরে
 করতেন। সুধাংবাবুকে দেvে কানকেতু উৎসাহবেষ্ণ কিরল। ওঁর কাছ থেকে জানা বেতে পারে, মেদিনীপুরে কী রক্মন্ধ্রেনংং চনছে। ডাকার আগেই ভদ্রনোক ওকে দেখতে পের্যে এগিক্রেএরসে বনলেন, ‘আরে কানকেতুবাবু आপনি? কাছাকাছ थাকেক্কে?

কাनকেতু বলল, ‘కাঁ। आপनि?’
‘গন্ম গার্ডেপ্েে আমার একটা ফ্যাট আছে। আমার ফ্যামিনি থাকে এথানে। অফিসেের কাজে কলককতায় এসেছি। মেয়ে জোর করে এথানে আমায় টেনে আনল। বলেই জয়্তনারায়ণের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে বসে পড়লেন সুধাংশ্বাবু। মেয়েকে বললেন, ‘তোমার যা ইচ্ছে অর্ডার দাও মা। आমি ততক্ষণে এই আা্কনটার সঙ্গে কথা বনে নিই।’

মেয়ে কাউন্টারের দিকে চলে যাওয়ার পর কানরেতু জিজ্েেস
 ‘দারুণ উৎসাহ। তিনটে ছেনে সিলেক্টেড হয়েছে। তার মধ্যে একটা ছেলে তো খুবই ভান। ছেলেটা নাকি আগে বক্সিং ক্রুত। নাম কালাম চাদ। আপনার বির্ৰেদ্ধে কিন্তু আমার একটা অভিযোগ আছে। সেদিন

ছুর্নাম্টন নিয়ে আপনার কাগজে বড় একটা রিপোর্ট নিখলেন। অথচ, মেদিনীপুরের কারও কথা উম্নেথ করনেন না। आমি আপনাকে বলছি, আমার জেলের এই কালাম চাদ ছেনেটটই চাম্প্প্য়ন হবে। এ কাউন্টার পাঞ্চার টইইপের ব্্ার। ওর সামনে কেউ দঁড়়াতে পারবে না।'
‘को नाম বলनেন, কালাম চাদ ? বাঙালি?
‘চিক বনতে পারব না। মেদিনীপুরের দিককার ছেলে বনে মনে হয়। ওদিকে তো অভ্তু অড্যুত সব পদবি। থড়গপুরে ডাকাতির কেসে ধরা পড়েছিল। রামবাবুর গ্রাপের ছেনে। তিন বছরের জেল হয়েছে। यাইহেেক, এই ছেনেটার নাম যদি পরের রিপোর্টে আপনি উম্নেখ করেন, তা হলে খুশি হবো’
‘নিশ্চয়ই লিথব। আসলে জলপাইতড়ি, দিনহাটা আর মেদিনীপুরে को হচ্ছে, সেই থবরগুো আমরা পাচ্ছি না। ভালই হন, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেন। মেদিনীপুরে আমাদের একজন রিপ্পার্দেগ্গীাছে, দেবাশিস। ওকে বনে দিচ্ছি, আপনাদের কোচ হিমাংশুর সাক্রি কথা বলে
 ছেলেদের?

 বুচান স্যারকে আমি চিনি। বাংলার বঙ্রিং্যে ওর অবদান কতটা, জানি। মায়ের কাছে মাসির গন্-, কেন ? কালকেতুবাদু, পরের বারের চুর্নামেন্টে আমি কোচ হিসেবে বুচান স্যারকে চাই। আপনাকে আগে থাকতে বনে রাথनাম। কেননা, ুুর্নামেন্ট হয়ে যাওয়ার পর বশ্ষিংটা আমি তুলে দেব না। সারা বছর ছেলেদের এনগেজ করে রাথব।’

হাতখড়ির দিকে তাকিয়ে কানকেতু এ বার উঠে দঁড়ান। তার পর বनল, ‘এবার আমায় উ১তে হবে। আপনি ক'দিন কলকাতায় আছেন?’
‘দিনদুর্যেক তো বটেই। অসিতবাবুও আমার সঙ্গ মেদিনীপুর यাবেন বক্সিং রিং ইনস্টল করার জন্য। ডেভিড বার্তেনিকেও সঙ্গে নিয়ে यাবেন।

ডকুমেন্টারির জন্য কিছু ঔট আগে করে রাথতে চন। প্লিজ

কালকেতুবাবু, দেবাশিসকে আপনি বলে দেবেন, আমাদের ওখান থেকে রেজান্টগুলো রোজ যেন পাঠায়।'

টুর্নামেন্টের অর্ষেকটা অংশ হবে মেদিনীপুরে, আটজনকে নিয়ে। বাকি আটজন খেলবে দমদম সেন্ট্রাল জেলে। মেদিনীপুরে যে চ্যাম্পিয়ন হবে, তাকে এসে ফাইনাল খেলতে হবে দমদমে। তারিথটা হল পনেরোই আগস্ট, স্বাধীনতা দিবসে। সুধাংশুবাবুকে কালকেতু আশ্বস্ত করন্, ‘নিশ্চয়ই আপনাদের রেজাল্ট বেরোবে। আপনিও দেখবেন যেমিঃ বার্তোনির যেন কোনও অসুবিধে না হয়। অনেক টাকার স্পনসর জোগাড় করে দিয়েছেন উনি।’

সুধাংণ্রোবু বললেন, ‘কোনও চিষ্তা করবেন না। আমাকে একটা সাজেশন দিন তো। কয়েকটা হেডগার্ড কিনতে হবে। কল্লকাতায় এখন কোথায় পাওয়া যাবে, বলুন তো?’

ময়দান মার্কেটে একটা দোকানের কথা বলে কানকেত্তু (্xিফিশপ থেকে বেরিয়ে এন। উল্টোদিকে গাড়িটা পার্ক করা আছে小লুু্পাত থেকে নামতেই ওর মোবাইল ফোনটা বাজতে তুরু করল ।্জেড়াতাড়ি পকেট থেকে সেট বের করে ও দেখল, অচেনা নাম্বার্পী২২চ অন করতেই ও প্রান্ত থেকে একটা বয়স্ক গলা ভেসে এল, র্গি কি কালকেতু নন্দীর সঙ্গে কথা বলতে পারি ?’
‘আপনি কে বলছেন?’
‘নমস্কার, আমকে আপনি চিনতে পারবেন না। তবে আমার ছেলেকে আপনি চেনেন ? স্ট্যানোন।’

কালকেতু চমকে উঠে বলল, ‘আপনি...আপনি স্ট্যানোনের বাবা বলছেন!! সুরঞ্জন মিত্র?’
‘ইয়েস। চমকে উঠলেন কেন ভাই? না, আমি মরিনি। আমার স্ত্রী অর্থাৎ কিনা স্ট্যালোনের মাও বেঁচে আছেন। তিনি এখন আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। পরমেশ্বর আমাদের যম্ত্রণা দেওয়ার জন্যই বাঁচিয়ে রেখেছেন।'
‘আপনারা এখন কোথায় মিঃ মিত্র ?’
‘হরিদ্রারে গুরুদেবের আশ্রমে। মাস তিনেক ধরে এখানেই আছি।

মদে খুব কষ্ট নিয়ে বহরমপুর ছেড়েছিনাম। বছুর দেড়েক মানদদে আমার এক অশ্ষীয়ের বাড়িতে ছিলাম। ভে নৌকাডুবিতে আমরা মারা গিফ়েছি বলে রটেছিন, তাতে আমরা ছিলাম না। আমরা ঘাটে প্পীছােোর অনেক আগেই সেই নৌকা ছেড়ে দিয্যেহিন। যাক সে কथা, হরি্দারে এক বাঙালির হাতে কয়েকদিন আগে কনকাতার একটা খবরেরে কাগজ দেখলাম। তাত আপনি স্ট্যলোনের ছবি দিয়ে একটা রিপোর্ট निখেছেন। সেই খবরটা দেণেই ফোন করছি। আপনার ফোন নাম্বারঢা আমি পেলাম, আপনার অফিসে কথা বনে।’
‘স্ট্যালোন কি আপনাদের খবরটা জানে?’
‘না, জানে না। আমরাও চাই না, এথন জানুক। কিক্ত, আপনাদের কাগজে স্ট্যানোনের থবরটা পড়ে ছেলের জন্য যনটা আবার চঞ্ষল হয়ে উঠেছে আমার স্ত্রীর। দমদদের কাছে আমার তুরুদেবের একটা আশ্রম আছে। দু’এক দিনের মধ্যেই আমরা দমদমে যাওয়ার জন্য ট্রেনিউঠ১। সেই কারণে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ছেলেরে প্রেতি আমরা

 जানাবে না!


## ছাক্বিশ

সাধ্নनা এসে বনল, ‘এই স্ট্যালোন, তুই একবার নীচে যা। মুকুদ্দবাবু
 জেনারের অফিসে বসে থাকতে দেখনাম!'

ওয়ার্ডের ভিতর বসেই লাঞ্চ সারহিন স্ট্যালোন। ঔচ্ঢ কথাটা তনে তড়াক করে উঠে বসল। বুচান স্যারকে সাষনদা তুত্ত বলে ডাকে। বেলা দেড়টার সময় বুচান স্যার চলে এসেছেন! নিচ্চয়ই কোনও ইম্পরট্যান্ট বাপার। না হলে মুকুন্দস্যার ডাকতে আসতেন না। জেলের

ভিতর নিয়মের এত কড়াকড়ি বে, ওয়ার্ডররাও ওয়ার্ডে ছুকতে পারেন না। চট করে হাত ধুল্রে, ভুলে মুথে কুলকুচি করতে গেল স্ট্যালোন। সেইসময় ওর ডান গালটা চিড়িক করে উঠন। ব্যথাটা সহ্য করে, গায়ে টি শার্টা গनिয়ে সা্গে সঙ্গে ও নীচে नেমে এল। দেখन, মুকুন্দস্যারের সঙ্গে বিন্নাদ আর জীবনও দাঁড়িয়ে আছে।

রামুয়ার ওই কু-কীর্তির জন্য গতকান বিকেলে ও প্রাকটিস করতে পরেনি। তার পর সারাঢ দিন ধরে জেলে অশাত্তি চলেছে। স্ট্যালোন অবশ্য সেসব নিজের ঢোথে দেখার সুযোগ পায়নি। ডাক্তারবাবু সারাদিন ওকে হাসপাতালে ওইয়ে রেখ্খেিন। রামুয়া যথন গােে র্রেড চালায়, जাগ্যিস সেইসময় রির্ষেক্সে মুথটা সরিয়ে নিয়েছিন। ডিপ কাট হয়নি, তাই সেলাইয়ের দরকারও পড়েনি। কিক্ত, ডাক্তারবাবু বলেছেন, ক্ কুতরোপুরি মিলিত্রে ভেতে তিন-ঢারদিন সময় তো লাগবেই। টিটেনোস ইঞ্রেকশন



 তোমার জন্য একগাদা नোক বসে আছেন द্রে্ধীর সাহেবের আপিসে।
 याবে।

স্ট্যালোন জিষ্ভেস করল, ‘আপিস ঘরে কে কে আছেন স্যার, জननन ?'
‘তোমার বাড়ির কেউ একজন এসেছেন। সাংবাদিক কালকেতুবাবু আর বুচানবাবুকে দেখলাম। দু’তিনজন ফরেরেনওఆ আছেন। তাঁেের সঙ্গে ক্যামেরা-ট্যামেরা কী সব রয়েছে। অত বनঢে পারব না ভাই।’ কথাওলো বনেই নাকে একটিপ নস্যি নিলেন মুকুদ্দবাবু। তার পর রুমান দিয্যে নাক মুছে কেের বলােন, ‘আমাকে এথন একবার উয়েযিং সেকসনে শেতে হবে। দুটো প্মেিন খারাপ হয়েছে। লোক ডেকে গনে সারাতে হবে। কিল্টু লোক কে小থায় পাব জানি না। আগে $এ$ সব বামেলা পোহাত বিনয় সরকার। এথन সব আমার ঘাড়ে চেপেছছ|’

জেলের ভিতর গোটা বারো-চোে্দো উয়েভিং মেশিন আছে। সেখানে বেডশিট আর গামছা তৈরি হয়। সে সব তৈরি করে কয়েদিরাই।

বাইরের বাজারেও বেডশিট আর গামছা পাঠানো হয় বিক্রির জন্য। কথাগুলো বলেে মুকুন্দস্যার উয়েভিং সেকশনের দিকে চলে যাওয়ার পর বিনোদদের সঙ্গে স্ট্যালোন ফ্রন্ট গেটের দিকে হাঁটা দিন। একটা চিস্তাই ওর•মাথায় ঘুরতে লাগল, বুচান স্যারকে কী কৈফিয়ত দেবে? ক্যাম্প শুরু হওয়ার দিন পইপই করে উনি বলে দিয়েছিলেন, কোনও ফালতু ঝামেনায় না জড়াতে। তবু, ও জড়িয়ে গেল। স্ট্যালোন ভাবতেও পারেনি, রাহুল স্যারের ঘরে ঢুকে রামুয়া ব্লেডটা চালানোর সাহস পাবে। তার মানে, আগে থেকে প্ন্যান করেই মেগোলের সঙ্গে রামুয়া ঘরে ঢুকেছিল।

রাহল স্যারের ঘরে পা দেওয়ার আগে, সিঁড়ি থেকে রুসাতিকে দেখতে পেল স্ট্যালোন। দরজার দিকে মুখ করে বসে আছে। গী⿵人 রঙের সালোয়ার কামিজ পরে এসেছে। খুব সুন্দর লাগছে ওকেলেখিতে। বুচান স্যার ওকে কী বলছেন, আর মনোযোগ দিয়ে ও হ হ্ণিছে। রুসাতিকে দেখলে আজকাল খুব দুর্বল হয়ে যায় স্ট্যালোন। বনে, পুরনো সম্পর্কটা ভুলে যেতে। কিন্তু, উড়িয়ে দেয় রুসাতি।
 यদি বিয়েটাঁ সেরে নিই, তা হলে কার পার্মিশন নিতে হবে গো? কাউকে কি টাকাপয়সা খাওয়াতে হবে?'

মজা করে আরেকবার ও বলেছিল, ‘ভাবছি, আমিও একটা খুন করব। যাতে নালগোলার জেনে তুমি আর আমি একসঙ্গে থাকতে পারি।' রুসাতি নাকি কাগজে পড়েছে, লাগগোলায় একটা ওপেন এয়ার কারেকশনাল হেো হয়েছে। যেখানে বন্দিরা সপরিবারে থাকতে পারে। উপার্জনক্ষম বন্দিদের সকানবেলায় ছেড়ে দেওয়া হয়। সারাদিন রোজগার করে রাত আটটার মধ্যে তারা ওপেন জেলে ফিরে আসে। রুসাতি সেদিন বলেছিল, ‘রোজ সকালবেলায় আমরা বহরমপুরে চলে আসব। রিমিতায় দোকানদারি করে বিকেলের দিকে ট্রেন ধরে লালগোলায় ফিরে যাব।' এ সব মস্করা ও করে বটে, কিক্তু স্ট্যানোন

জানে, কথাবার্তা শেষ করে রুসাতি যখন গাড়ির দিকে হেঁটে যায়, তখন চোখের জন মুছতে মুছতে যায়।

রাহুল স্যারের ঘরে ঢুকতেই...আগে বুচান স্যারের চোখে পড়ে গেন স্ট্যালোন। কড়া গলায় বুচান স্যার বললেন, ‘তোর কী এমন হয়েছে রে যে, মেয়েছেলের মতো তুয়েছিলি? কান প্র্যাকটিসেও এলি না। এই সময়টায় একদিন শিডিউল পিছিয়ে যাওয়ার মানে বুঝিস, ওয়ার?

স্ট্যালোন বলন, ‘স্যার, ডাক্তারবাবু মানা করেছিলেন ?’
‘ডাক্তর কি তোর কোচ যে, ওর কথা তোকে শুনতে হবে?’ বুচান স্যার পাশ ফিরে গলা চড়ালেন, ‘কানকেতুবাবু, এইজন্যই এই গাধাদের কেচিচিয়ের ভার আমি নিতে চাইনি। আপনি জোর করে আমাকে রাজি করালেন। এই গাঙ্ডুটা কি জানে, ওদিকে হিমাংণ এমন একজনকে তৈরি করে ফেলেছে যে, ব্লেড নয়, রিংয়ে একে Gেট্ধ বাটি দিয়ে কোপাবে।'

ঘরের ভিতর পিন ড্রপ সাইনেন্স। বুচান স্যারের ब্ৰুী দেখে বিনোদ আর জীবন ভয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গিয়েছোঝীি্থি স্যার বললেন, 'यা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে। আপনি অख্য়াগারাগি করবেন না মিঃ বাগচী। স্ট্যালোনের কিল্তু কোনও

বুচান স্যার বোধহয় ভুলে গিয়েছেন, কোথায় বসে কথা বলছেন। বनে উঠলেন, ‘সাফাই না গেয়ে আপনি একটা ব্লেড এনে দিন তো জেলার সাহেব। বাস্টার্ডের আর একটা গাল আমি চিরে দিই। শালা, বক্সিংটা কি গালে রুজ-পাউডার মেখে রিংত়ে নামার খেলা? নাকি প্ম্যামার হান্টের শো? এটা মার, পান্টা মারের খেলা। নাক ফেটে যাবে, গাল কেটে যাবে, চোখ ফুলে যাবে, দাঁত উপড়ে যাবে। তবেই না বক্সিং! ইস, আমি ভাবলাম, বাকি চার-প্চটটা দিন জীবনকে তোর পার্টনার করে স্প্যারিং করাব। যাতে টুর্নামেন্টের আগে তোরা দু'জনই কন্ডিশনে চলে আসিস। ত্য়ার, তুই সব গুবনেট করে দিলি।'

রাহ্থল স্যার মুখ নিচু করে বসে আছেন। রুসাতি ফড়না দিয়ে চোখ মুছছে। স্ট্যালোন বুঝতে পারছে না, ও কী বলবে। এইসময় কানকেতু

স্যার ওকে বললেন，‘তোমদের জন্য হেডগার্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলাম， পেয়েছ？আজ তোমাদের জন্য বক্সিং নিয়ে এসেছি।’

ওুনে উঠে দাঁড়িঁয়ে বুচান স্যার বললেন，‘ভস্মে ঘি ঢালছেন। এই ক্রিমিনালটার দ্বারা কিৎসু হবে না। শুনুন কালকেতুবাবু，আমি চললাম। অরিন্দমবাবুকে বলবেন，যা টাকাপয়সা নিয়েছি，সব ফিরিয়ে দেবো। আমার কোচিং কেরিয়ার এখানেই．．．দ্য এন্ড।＇

রুসাতির সামনে ক্রিমিনান কথাটা তুনে স্ট্যালোনের চোথে জল এসে গেল। ঝাপসা চোথে হঠাৎ ও দেখতে পেল，নিঃশব্দে রাহুল স্যারের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন শ্যামাচরণ লাহা। ইঙ্গিত করে ওকে দেখাচ্ছেন，বুচান স্যারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। স্ট্যালোনের তখন মনে হল，একটা রাইট হুক ওর মুখে এসে লেগেছে। চোখে ঝাপসা দেখছে। ওর ইন্দ্রিয় বলছে，এরপরই লেফট ছুটটা আসবে। ডাক না করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বুচান স্যার যদি সত্যিই চলে যান，তা হ（্ধি）ওদের বারোটা বেজে যাবে। শ্যামাচরণ লাহার ইঙ্গিতটা বোবাশ্যুও মনস্থির করে ফেনল। সামনে এগিয়ে এসে ভাঙা গলায় বন্টৃ ，‘আপনি চনে যাবেন না স্যার। আমাকে মাফ করে দিন। কথা রে⿵⿸⿻一丿又⿴囗⿱一一儿，，আপনি যা করতে বলবেন，আমি করব।＇

কালকেতু স্যার বললেন，‘হাঁ ব্পেণী।বু। ওকে মাফ করে দিন। বাচ্চা ছেলে，বুঝতে পারেনি। ডাক্তারের অ্যাডভাইস মানতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছে।’

ঘরে প্রায় মিনিট খানেক শ্মশানের নীরবতা। কী যেন ভাবছেন বুচান স্যার। এইসময় বিদেশিদের একজন বলে উঠলেন，‘হোয়াত ইজ রং সেনিওর সিনহা？হোয়াই সেনিওর বুচান ইজ অ্যাংরি？’

রাহুল সার বিদেশি ভদ্রলোককে বললেন，‘দিস বয় ওয়াজ অ্যবসেন্ট ইন দ্য ট্রেনিং ইয়েস্টারডে। মিঃ বুচান ডিড নট লাইক দ্যাট। দ্যাট ইজ হোয়াই，হি ইজ ভেরি মাচ অ্যানোয়েড। হি ওয়ান্টস টু কুইট।’

বিদেশি ভদ্রলোক বললেন，‘দ্যাত ইজ সিলি। সেনিওর বুচান কান্ত निভ লাকি দিস। আই হ্যাভ তু শুত দেয়ার ট্রেনিং নাউ। প্নিজ，রিকোয়েস্ত হিম ডু স্তে। আই পেইড মানি ফর ডকুম্সেণ্তারি।
‘ডোন্ট ওয়ারি মিঃ বার্তোনি। হি উইল নট লিভ।’
কালকেতু স্যার বললেন, ‘বুচানবাবু, আপনি চলে গেলে আমাদের পুরো টুর্নামেন্টটাই টোপাট হয়ে যাবে। এই ইতালিয়ান ভদ্রলোক আমদের স্পনসরশিপ জোগাড় করে দিয়েছেন। প্রোফেশনাল লোক। আজ তিং করতে না পারনে ইনি কিস্তু আমাদের ছাড়বেন না। প্লিজ, আমার রিকোয়েস্ট আপনি এমন কিছ্ছ করবেন না, যাতে আইজি সাহেবের অসম্মান হয়।

ম্মেন ভেঙে বুচান স্যার বললেন, ‘ঠিক আছে, আপনদের সম্মান রাখার জন্যই আজ শুয়ারটাকে মাফ করে দিলাম। কাল আর আজকের ...গুটো সিডিউলই ওকে আজ একসঙ্গে করতে হবে। তাতে যদি রাত দশটাও বেজে যায়, পরোয়া নেই।'

বুচান স্যারের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বোধহয় মিঃ বার্তোনি বুঝতে পেরেছেন। উনি বনলেন, ‘দ্যাত'স নাইস। ফার্স্ট অব অল্ (C) মি দ্য প্লেস, হোয়ার আই ক্যান শুত।’
 ইউ উইশ, ইউ ক্যান ফলো মি’’
 টেল মি রাইত নাউ। বিকজ লাইট ইজ্ঞ্র্র্রিং আউতসাইড। আই ওড কমপ্নিত মাই আউতডোর ওুতিং বিফোর ফোর থার্তি। আফতার দ্যাত, দেয়ার উইল বি নো সানলাইত।'

রাহাল স্যার বললেন, ‘সাহেব ঠিকই বলছেন বুচানবাবু। বেলা সাড়ে চারটের পর সূর্যের আলো কিন্তু থাকবে না। তা ছাড়া আজ মেঘলা মেঘলাও আছে।'

বুচান স্যার রেগে উত্তর দিলেন, ‘তা হলে ওদের কবরখানার কাছে গিয়ে ওয়েট করতে বলুন। ওই যে উত্তর দিকে ভেঙে পড়া বাংলোটার পিছনে...যেখানে সাহেবদের সিমেট্রিটা আছে, আজ ওখানেই প্র্যাকটিস করাব। য়ারদের বলব, দ্যাখ এই মাটির নীচে কতলোক তয়ে আছে। কেউ তাদের চেনে না। ওরে, বরাহনন্দনের দল, তোরাও একদিন এই মাটির নীচে চনে যাবি। পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার আগে কিছ্র অত্তত করে

দেখা।' কথাগুলো বলে গটগট করে ঘর থেকে বেরিশ্যে গেলেন বুচান স্যার।

তুনে গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল স্ট্যালোনের। সত্তিই তো, বুচানদা ঠিকই বলেছেন। ও ভুলে গেল রুসাতি কথা বলার জন্য বসে আছে। ‘যাওয়ার আগে কিছু অন্তত করে দেখা’ কথাটা ওকে চুম্বকের মতো টানতে থাকল। বুচান স্যারের সঙ্গে পা মেলানোর জন্য স্ট্যালোন দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এল। ১৭,২৫৭

## সাতাশ

গত দুদ্দিন ধরে ওয়ার্ডের বাইরে বেরোলেই লোকজন স্ট্যালোনকে ঘিরে ধরছে। নানারকম অদ্ভুত আবদার তাদের। জেলে এমন গৃর্ট্টা গ্রুপ আছে, याँরা শিক্ষিত ও বয়স্ক মানুষ। জেলের ভিতর এক্টা স্কুন গোছের আছে। সেখানে তাঁরা পড়ান। নিজেরাও লাইর্রেরিইি সময় কাটান বেশি। একটা ছাতিম গাছের তলায় সকাল-বিক্কাক্থ, টীদের আড্ডা বসে।
 তাঁদের ধারে কাছে ভিড়ত না। গ্রতপে প্রেকবাবু বলে একজন আছেন। রায়গঞ্জ না‘ কোথাকার এক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। গতবছর স্বাধীনতা দিবসে সেই তারকবাবুর বক্তৃতা শুনে স্ট্যালোন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাল ক্যান্টিন থেকে স্টালোন যখন ওয়ার্ডের দিকে যাচ্ছিল, তখন ওই বয়স্করাই দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘তোমার নেক্সট অপোনেন্ট কে স্ট্যালোন ?’
‘সে কোন্ জেলের ভাই ?’
‘তোমার হাতে জোর তো দেখছি সিলভেস্টার স্ট্যালোনের মতো ?’
‘তোমাকে দেখে বোঝা যায় না, এত ফায়ার পাওয়ার আছে।'
‘কাগজে দেখলাম, লিখেছে তোমার রাইট হকটা দারুণ। কাকে রাইট হৃক বলে, দেখাও তো?’

গত দুদিদনে চোখের সামনে বক্সিং দেথে জেলের অনেকেই বক্সিং

টার্মগুলো শিখে গিয়েছেন। স্ট্যালোনও চেষ্টা করেছিল, যথাসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিতে। হঠাৎ তারকবাবু বলে ভদ্রলোক ওকে এমন একটা প্রশ্ন করে বসলেন, যা শুনে স্ট্যালোন চমকে উঠেছিল। ‘আচ্ছা ভাই, রিং মানে তো যতদূর জানি, গোলাকার বৃত্ত। তা হনে বক্সিং যেখানে হয়, তাকে রিং বনে কেন? বক্সিং রিং ঢো দেখছি চৌকো। মানুষটার কৌতূহল স্ট্যালোন মেটাতে পারেনি। বলেছে, বুচান স্যার বা অসিত স্যারের কাছে জেনে, তবেই বলতে পারবে।

ব্রেকফাস্টের পর রাহল সারের অফিসে ওর ডিউটি। ক্যান্টিন থেকে স্ট্যালোন তাই ফ্রন্ট গেটের দিকে এগোচ্ছিল। তিন-চারজন ওর পিছু পিছু আসতে লাগল। বিনোদ হাতজোড় করে তাদের বলল, ‘গুরুদেব রে তোমরা ছাইড়া দাও। বিরক্ত কইরো না।’

হাঁটতে হাঁটতেই স্ট্যালোন একবার বাঁ দিকে তাকাল। ফুটবল মাঠের ঠিক মাঝে বক্সিং রিং। চার ফুট উঁচুতে। চারপাশটা সাদা তিনক্রে দ্লি দিয়ে ঘেরা। রিঙের একদিকে রেড, ঠিক তার উল্টোদিকে ব্র ক্বুর্নার। রেড

 কিপারদের জায়গা। অসিত স্যার পোর্টেবল্লিলিংটা এত সুন্দর করে সাজিয়েছেন যে, সস্ধেবেনায় মাঠের্ষ্প্যিবেশটাই অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। রিঙের তিন পাশে প্রচুর চেয়ার পাতা রয়েছে। বন্দিরা বসে যাতে দেখতে পারে। একটা দিকে একটা ম্যারাপ মতো বাঁধা হয়েছে। সেখানে বক্সারদের দুটো ড্রেসিং রুম। ম্যারাপের দিকটায় দশ-বারোটা রঙীন সোফা। সেখান বসছেন বাইরে থেকে আসা বক্সিং কর্তা আর জেলের অফিসার ও তাদের বাড়ির লোকেরা।

প্রথম দিন নির্বিঘ্নে চারটে বাউট হয়ে গিয়েছিল। ওর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল প্রেসিডেন্সি জেলের অজয়কুমার দলুই। স্ট্যালোন মিনিট খানেকের বেশি সময় নেয়নি। ছেলেটা থুব তড়বড় করছিল। কাছে এসে শরীরের ভিতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিল্তু, প্রথমে একটা সলিড জ্যাব করতেই ওর গার্ড ঝুলে গেল। তার পর একটা রাইট ভ্রা সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা পড়ে গেল। ছাক্পান্ন সেকেড্ডেই খেল থতম। নকআউট। কাউকে

রিংয়ে ফেনে দিতে পারলে, স্ট্যালোনের রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু, কথনও ও নিজে উচ্ছ্যাস দেখায় না। দর্শকদের উচ্ছ্যাসটা ও থুব উপজোগ করে। রেশারি যখন কাউন্ট করহিলেন, তথন হঠাৎ ওর চোথ যায় বুচান স্যারের দিকে। ও দেণেে, স্যার রেগেমেগে ড্রেসিংুুমে ঢুকে যাচ্ছেন। না, বুচান স্যারকে খুশি করা অ-স-ষ-ব! পরে ড্রেসিংরুমে স্যার সবার সামরে ওকে খুব বকাবকি করেছেন, ‘এত তাড়াতাড়ি এম্ষপোজড হতে जেকে কে বনেছিল রে তয়ার? জনিস, তার পারফরম্যান্সের কথা মেদিনীপুরে চলে যাবে? আমার কাছে থবর আছে, হিমাশ্ এখানে লোক বসিয়ে রেখেছে। কে কেমন লড়ছে, সেই খবর নেওয়ার জনা। পরের ম্যাচ, এত তাড়াতাড়ি ফিনিশ করবি না। ইচ্ছে করেই পাঞ্চ নিবি। অন্তত তিনটে রাউড্ড খেলবি। এমন ভাব দেখাবি, যেন কষ্ট করে জিতলি। মনে রাখবি, অনেক দিন তুই কম্পিটিশনে নেই।

সেদিন জীবন আর আসিফও জিতেছিন, তবে পয়েন্টো(খ্gীdননের



 স্যারের ভোকাল টনিকে ও টগবগ কৰৌ্টি। মাঝে মাঝে বুচান স্যার ঠিকই বলে, ‘চ্যাম্পিয়ন সবই হয় না রে। চ্যাম্পিয়ন তারাই হয়, যারা নিজের উপর তথনই বিশ্ষাস রাখতে পারে, যথন অনা সবাই তার উপর বিপ্ধাস হারিয়েছে।’ সতিই, আসিফের ফাইট দেশে কেউ বিশ্গাসই করতে পারেনি ও জিতবে। কিক্ু, নিজের উপর তখন ও অস্থ রেখ্খেিল। তাই जিতল।

রাহন স্যারের অফ্সিের দিকে যাওয়ার সম়় স্ট্যলোনের মনে হন, সত্যিই ওদের কপাল থুব ভাল। বুচান স্যারের মতো একজন কোচ পেয়েছে। বাংলার ক্যাম্পে এবার ও দিনসাত্কেরে জন্যা বুচন স্যারের কোচিং পের্যেছিন। তথন অতটা বুঝ্রতে পারেনি। কিল্জ, এ বার টানা আড়াই মাস ওঁর কাছ থেকে কোচিং নেওয়ার পর স্ট্যালোনের মনে হচ্ছে, ওর অনেক উন্নতি হর্যেছে। এই সেদিন বুচান স্যার বলছিলেন,
‘অর্ডিনারি এক একস্ট্রা অর্ডিনারির মধ্যে: তফাতটা কী জানিস স্ট্যানোন ? ছোট্ট একটা পুশ। যে ওই পুশটা দিতে পারে, তাকে কেউ আটকাতে পারে না। সে-ই একস্ট্রা অর্ডিনারি হয়। কথাটা তধু তাকেই বললাম। কেননা, বাকি মাল দুটো এই কথাটার মানে বুঝতে পারবে না। ঢুই কিন্তু মনে রাখিস।' সত্যিই, মাঝে মধ্যে বুচান স্যার এমন এক একটা কথা বলেন, যা অনেকদিন মনে থাকে...প্রেরণা দেয়। মনে হয়, কিছু একটা করে দেখাই।

বুচান স্যারকে কোনওদিন ও ছাড়বে না। যতই উনি কটু কথা বলুন। ভাবতে ভাবতে রাহ্ল স্যারের অফিসে প্ৗাছে গেল স্ট্যালোন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ও দেখল, ঘরে বার্তোনি সাহেব বসে আছেন। আর আন সুংরা তিনজন হাসিহাসি মুতে দাঁড়িয়ে। ওদের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত রাহুল স্যার। দু’তিনদিন আগে আন সুং বলেছিল, ওরা ছাড়া পেয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছে। ভারত সরকার ওদের প্লেনে করে ইয়াঙ্দর্লে প্পাঠিয়ে দিচ্ছে। দিষ্মি থেকে অর্ডার এলেই ওরা চলে যাবে। বোধ্হয়ুসৈৈই অর্ডার এসে গিয়েছে। ওুনলে বিনোদের মনটা খুব খারাপ হা্যে যিবে। ওর ভয়, বোধহয় ওকেও তা হলে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দদেপ্যী হবে। জীবন আর আসিফ ওকে পরামর্শ দিয়েছে, ‘এই বাঙাল, ন্ষ্বিদার তুই সুপার স্যারের সামনাসামনি হোস না। তোকে দেখলৌ্কৌ্রু স্যারের মনে পড়ে যাবে, বসে বসে ছেলেটা ইন্ডিয়ার অন্ন ধ্বংস করছে।’ তারপর থেকে ওধু সুপার স্যারই নন, রাহুল স্যারকে দেখলেও বিনোদ ভিড়ের মাঝে নুকিয়ে পড়ে।
'হাই, হাউ আর ইউ ?’
চোথ সরিয়ে স্ট্যালোন দেখল, বার্তোনি সাহেব ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। দেখে স্ট্যালোনও হাত এগিয়ে দিল। কাল সেই বিকেনে সেমিফাইনাল ম্যাচ। বার্তোনি সাহেব এত তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন কেন? নিশ্চয়ই কোনও দরকার আছে। ছান্ডশেক করার পর উনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইয়েস্টারডে...হাউ গুড ওয়াজ দ্য ফাইট?’

প্রথম রাউন্ডের পর ভদ্রলোক ওর ইন্টারভিউ নিতে এসেছিলেন। ওর স্ট্যানোন নামটা শুনে, প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, ও ক্যাথলিক

কি না? ওকে ইংরেজি বনতে দেণে তথন বার্তোনি সাহেব zুব অবাক হয়ে যান । ভাবা সমস্যা না থাকনেে খুব তাড়াতাড়ি সম্পর্কটা গড়ে ওঠঠ। সেই কারণে বার্তেনি সাহেবের খুব প্রিয় হয়ে গিয়েছে স্ট্যালোন। গতকান সেকেল্ড রাউત্ডের ম্যাচের সময় উনি ছিনেন না। মেদিনীপুরে তট করতে গিয়েছিলেন। স্ট্যালোন উত্তর দিল, ‘ইট ওয়াজ নক আউট স্যার। ইন দ্য থার্ড রাউড।

সেকেম্ড রাউল্ডে ওর প্রতিদ্দ্দ্রী ছিন আলিপুর সেন্ট্রান জেলের রমেশ নেবে। ছেনৌা যুব টফফ টইপের। বুচান স্যারের কথামতো প্রথম দুটো রাউভ্ডে ইচ্ছে করেইই ওর অনেক পাঞ্চ নিয়ে়েছিল স্ট্যালোন। মারার সুযোগ পেয়ে ছেলৌা খুব উৎসাহিত হর্যেছিল। বুঝতে পারেনি, এটা এক ধরনের ট্যাকটিক্স। তার মানে মাথা খাটাতে চায়নি। ওর কোচ বংশী শীল অবশ্য বারবার মানা করছিলেন, বেশি অ্যা্রেসিভ না হতে। কিশ্তু


বুচান স্যার প্রায়ই বলেন, ‘বঙ্সিং টাফ লোক্রেল্ভে vvলা নয় রে।
 থেলতে থেলতেই তোকে চিন্তা করে নিদ্রে ফ্যিব, কখন কোন ঘুসিটা
 ひাট্যে থৌেছিি।

উত্ররটা ওানে বার্তেনি সাহেব জ্জ্ঞেস করলেন, ভেরি ঔড। ছ ইজ ইয়োর অপোনেন্ট টুমরো?’

কস্পিউটার টেবনের সামনে বসে স্ট্যলোন বনল, ‘জেমস লালরিনডিকা অফ প্রেসিডেন্নি জেল।'
‘দ্যাট মনিপুরি চাপ, হ ফ্ট দ্য সেকেন্ড ম্যাচ হিয়ার ডে বিফোর ইর্যেস্টারডে?'
‘ইর্যেস, দ্যাট গাই।’
‘দেন আই মাস্ট তুত দ্যাট বাউট’ বলনেন বার্তোনি, ‘বি কেয়ারফুল স্ট্যালোন। হি ইজ আ সাউথপ। হাজ ট্রিম্মোস ফুটওয়ার্ক আ্যাল্ড অ্যাজিলিটি। হি উইল ম্কে ইয়োর লাইফ মিজরেবল।'
‘ইয়েস আই নো। ইট’স অলওढ़়জ ডিফিক্যাল্ট টু কমব্যাট আ সাউথপ।'

বক্সিংয়ে সাউথফ-রা হল ল্যাটা। ক্রিকেট, ফুটবলল, ব্যাডমিন্টন...সব খেলাতেই লেফটি-রা প্রবলেম করে। জেমসের ফাইট স্ট্যালোন নিজের চোথে দেথিনি। তবে, জীবনের মুথে শুনেছে। সেকেন্ড রাউন্ডে জীবনকে হারিয়েই ছেলেটা সেমিফাইনালে উঠেছে। কাল রাতে জীবন বলছিল, জেমস ছেনেটার সব কিছুই উন্টো রে। তুই কিন্তু একটু বুঝেশুনে খেলিস। তোর অবশ্য এক্সপেরিয়েন্স আছে। কিক্তু, আমি তো কোনওদিন ল্যাটা বক্সারের এগেনস্টে খেলিনি। বুঝতেই পারলাম না, কোন্ দিকে থেকে ঘুসি মারছে।’

সকাল থেকেই তাই স্ট্যালোন একটু টেনশনে আছে। সেই টেনশন কাটানোর জনাই ও কস্পিউটার খুলে বসল। মনটা অন্যদিকে সরিয়ে রাখতে হবে। রাহল স্যার দুদদিন আগে ওকে একটা লিক্য) দিয়ে গিয়েছিলেন, কস্পিউটারে তুলে রাথার জন্য। ড্রয়ার অুন্লে ও সেই লিস্টটা বের করে আনল। কাজের মব্যে থাকলে ও
 বললেন, ‘কাল তোমার বাউট আমি থুব মিস্বিব স্ট্যালোন। আমাকে একবার চেতলায় যেতে হবে। মায়ের শ্ব্রী

স্ট্যান্গোন জিজ্ঞেস করল, ‘আপনার মায়ের কী হয়েছে স্যার ?’
‘ওন্ড এজ প্রবলেম। বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। নানা রোগ ধরে গিয়েছে। চেতলায় আমি থাকব বটে, কিষ্তু আমার মন পড়ে থাকবে জেলের মাঠে’'
‘স্যার, আপনি নাকি ভাল ফুটবল খেলতেন?’
‘কালকেতু বলেছে বুঝি? ফুটবল খেলতাম বটে, কিত্তু পছন্দ করতাম বক্সিং। মইক টাইসনের থুব ভক্ত ছিলাম আমি। তুমি কি টাইসন ফিল্মটা দেখেছ? টাইসনের রোলটা করেছিলেন মাইকেল জে হোয়াইট বলে একজন আ্যাক্টর। আমার কাছে সিডি আছে। পরে তোমাকে দেখাব। কী অসাধারণ একটা লাইফ!’

ঘরে আর কেউ নেই। বার্তোনি সাহেব আর আন সুংরা কখন

বেরিয়ে গিয়েছেন, স্ট্যান্েোন তা খেয়ালও করেনি। রাহুল স্যারের হাতে মনে হয় এখন কোনও কাজ নেই। সুযোগ পেয়ে গক্প শোনার মেজাজে ও বলन, 'স্যার, আপনার কী মনে হয়, টাইসন কি মহম্মদ আলির থেকেও বড় ফাইটার?'
‘না, সেটা বলা খুব অন্যায় হবে। তবে টাইসন বিশ্বের সর্বকালের সেরা দশজনের মধ্যে তো থাকবেই। ন’বার হেভিওয়েট টাইটেন ডিফেল্ড করা চাট্টিখানি ব্যাপার নাকি? ভালো তো, ছোটবেলায় বাবা ছেড়ে চলে গেছেন। নিউইয়র্কের রাস্তায় হেন অপরাধ নেই, টাইসন করেননি। বারো বছর বয়সেই আটত্রিশবার জেলে ! যোলো বছর বয়সে মায়ের মৃত্যু। কী লাইফ! সেই লোক, কুড়ি বছর বয়সে বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন। কোথা থেকে মানুষ কোথায় চলে যেতে পারে! ভাগ্যিস, জেলে ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ববি স্টুয়ার্টের। না হলে কোথায় টাইসন তলিয়ে যেতেন।'
‘ববি স্টুয়ার্ট ভদ্রলোক কে স্যার?’
‘জুভেনাইল কারেকশনাল হেমের কাউল্গেলার। ্ভ্জন নিজেও ব্সার ছিলেন। তাই টাইসনকে চিনে নিতে পেরেছ্রেন্ে্রে জানো স্ট্যালোন, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন একজন रुষ্টিন, যাঁর ছোয়ায় তাঁর জীবনটাই বদলে যায়। এই যেমন তো৷) জীবনে এসেছে কানকেতু। দেখবে, তোমার লাইফটাও ও বদলে দেবে।’
'কিক্তু আমার জীবনটা তো শেষ হয়ে গিয়েছে স্যার।'
‘কে বলन, তোমার জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে? তোমাকে কালকেতু এখনও কিছু বলেনি ? ও কিক্তু খুব চেষ্টা করছে তোমাকে বের করার। থুব শিগগির তুমি বহরমপুরে ফিরে যেতে পারবে। সে যাক, হাতের কাজটা তুমি সেরে ফেলো। আমাকে একবার উয়েভিং সেকশনে যেতে হবে।' ‘ঠিক আছে স্যার।’ বলে স্ট্যালোন ফের কম্পিউটারে মন দিল। স্যারের দেওয়া লিস্ট দেখে দেতে ও নাম লিখতে লাগল। কোন্ জেলার কবে এই জ্রেলে ছিলেন, সেই তথ্য। সেই সজ্ে তাঁদের ছোট্ট পরিচিতিও। লিখতে লিখতে একটা নাম দেখে স্ট্যালোন চমকে উঠল। ‘মেজর শ্যামাচরণ न’। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩। ছয় বছর জেলার ছিলেন। বেঙ্গল

আর্মির মেজর। তিপান্ন সানে এক দুর্ঘটনায় এই জেলেরই সেল ব্ৰকের দু’নম্বর ঘরে উনি মারা যান।' পড়ে শূন্যচোথে ও অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। রাহল স্যার অনেকক্ষণ আগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। ফাঁকা ঘরে গা ছমছম করে উঠল স্ট্যালোনের। ও বুঝতে পারল না, ষাট বছর আগে যে ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন, তিন তিনবার ও তাকে দেখল কী করে ?

প্রথম সাক্ষাতে শ্যামাচরণবাবু বলেছিলেন, পাশের সেলেই থাকি। তার মানে দু'নম্বর সেল! তা হলে কি উনি এথনও জেলের মায়া কাটতে পারেননি? কম্পিউটার বন্ধ করে স্ট্যালোন তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। ১৯০৯৮

## আঠাশ

ব্বু কর্নারে ওঠার আগে বুচান স্যার বলে দিলেন, ‘কিপ কুল লৌ্টে লৌ ফার্স্ট রাউন্ডটা একটু বুঝে সুঝেেে খেনিস স্ট্যালোন। ব্যাটাচ্ছেলের লেফ ক্রসটা ডেঞ্জারাস। একে সাউথপ, তার উপর ডিযোক্টিটইইপের বপ্যার। তোর ভুলের অপেক্ষায় থাকবে। এক্ম ভুল ক্রে না কিক্তু।’

কথাগুলো দ্রুত বলেই বুচানদা মাউথপািী এগিয়ে দিলেন। সেটা মুখে পুরে, রিঙে উঠে স্ট্যলোন দেখল্ট্রি তিনদিকে چধু কান্ো মাথ। স্ট্যালোন...স্ট্যালোন ধ্বনি হাউয়ের মতো আকাশে উড়ে গেল। এতগুনো লোক ওর জয় দেখতে এসেছে। স্ট্যালোনের পা দুটো কেঁপে গেন। রেড কর্নারে দাঁড়িয়ে থাকা মণিপুরি ছেলেটার দিকে ও একবার আড়চোvে তাকাল। মজ্গোনিয়ান মুথ, চুল খুব ছোট ছোট করে ছাঁটা। চোখের নীচে কালি। পেশিগুনো শরীরের সজ্গে পাকিয়ে রয়েছে। নিরাপদবাবু কিছুদিন প্রেসিডেন্সি জেলে কাট্টিয়ে এসেছেন। ছেল্েেটকে চেনেন। কাল বিকেনে প্র্যাকটিসের সময় উনি বললেন, জেমস নাকি ড্রাগ প্যাডলার ছিন। একটা সময় निজ্ঞেও ড্রাগ निত। याদবপুর ইউনিভার্সিটিতে মণিপুরি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ড্রাগ বিফ্রিন করার সময় ও নাকি ধরা পড়ে। 'স্ট্যালোনবাবু, ওর মাথার ঠিক নেই। আমি নিজে

একদিন ওকে একটা পায়রার মুগু ছিঁড়ে নিতে দেখেছিলাম। ও নিয়ম মেনে বক্সিং লড়বে বলে আমার মনে হয় না।' বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন নিরাপদবাবু।

আজ সকাল আটটায় ওজন মাপার সময় জেমসের কোচ রজত কুণ্ডু গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করছিলেন। জেমসের ওজন কুড়িগ্রাম বেশি দেখে চেঁচামেচি করছিলেন, হতেই পারে না। নিশ্চয় ওজনের মেশিনটা খারাপ। কিক্তু, অসিত স্যার তখন কোচকে ধমকান, বাড়াবাড়ি করলে জেমসকে কম্পিটিশন থেকে বের করে দেবেন। এই নিয়ে ফোন চালাচালি তুরু হয়ে যায়, দুই জেলের কর্তাদের মধ্যে। ঝগড়াটা আইজি স্যার পর্যন্ত গড়ানোর আগে মধ্যস্থতা করেন জুড়িদের একজন। উনিই বলেন, ‘ফের দশটার সময় ওজন মাপা হবে। এর মধ্যে একা নতুন ওয়েইং মেশিন কিনে আনা হবে।’ বাড়তি সময় পেয়ে...মাঠে তিন পাক দৌড়ে জেমস ওর ওজনটা ছা্্ান্ন কেজির নীচে নামিদ্রেআনতে পেরেছিল। ওদের দুজনের নাম মাইকে অ্যানাউন্স অহ স্ট্যালোন লক্ষ্য করল, কিছু লোক জেমসের হ্ট্যে Pিৎকার করছে।
 তার মানে ও জানে, দমম জেনে কেউ কেট্টিক সাপোর্ট করবে। না, ম্যাচটাকে লঘুভাবে নিলে চলবে না। কে বলেছিলেন, ওর এখন মনে নেইই কিন্ত্ত কী বলেছিলেন, সেটা থুব ভাল করে মনে আছে।’ইউ গ্যাভ টু বি অলওয়েজ অন ইয়োর এজ। প্রতিটি বাউটের আগে তোমাকে মনে করতে হবে, না জিততে পারনে, এটাই তোমার শেষ ম্যাচ।’ কথাটা মাথায় রেথেই...রেফারির ডাকে স্ট্যালোন রিঙের ঠিক মাঝখানে চলে এল। রেফারি দুজনের হাত মিলিয়ে দেওয়ার সময় জেমস আলতো করে একটা খ্খাঁচা মারল। তখনই স্ট্যালোন বুঝে গেল, নিরাপদবাবু যা বলেছিলেন, ঠিক। এই ছেলেটা মারপিট করতে এসেছে। ঘন্টা পড়ে যাওয়ার পর কুড়ি-পঁচিশ সেকেড্ডের মধ্যেই স্ট্যালোন টের পেয়ে গেল, যতটা আনাড়ি ভেবেছিন, জেমস ততটা নয়। আজেবাজে পাঞ্চ করে না। যে পাঞ্চটা করে, সেটা খুব নিখুঁতভাবে করে। জেমসের দুটো পাঞ্চ শরীরে নিয়ে ও দেখল, তাতে জোর নেই। কিন্তু স্ট্যালোন জানে, যারা

কম পাঞ্চ করে, তারা বুদ্ধি দিয়ে লড়ে।.যাতে কম শক্তিক্ষয় হয়, সেই কারণেই থুব বেশি পাঞ্ধের দিকে তারা যায় না। উন্টে, অপোনেন্টকে তারা প্রলুব্ধ করে শক্তিক্ষয় করতে। চেষ্টা করে, যাতে পাঞ্চ করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে যায়। স্ট্যাল্লোন ঠিক করে নিল, ও পাঞ্ধের অপব্যবহার করবে না। সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে।

বক্সিংত্রে ঘুসোঘুসি না হলে দর্শকরা বিরক্ত হয়ে যায়। চল্লিশপঁয়তাপ্মিশ সেকেন্ড কেটে গেল, জেমসকে তবুও স্ট্যালোন বাগে পেল না। নর্থ ইস্টের লোকদের এমনিতেই রিফ্লেক্স ভাল হয়। তার উপর এই ছেলেটার ফুটওয়ার্কও খারাপ না। খালি পিছলে পিছলে যাচ্ছে। ন্যাটা বলে ওর বডি মুভন্নেন্ট পরিষ্কার আন্দাজ করতে পারছে না স্ট্যালোন। দর্শকর়ের মধ্যে কে যেন চিৎকার করে উঠল, ‘কী হচ্ছে কী স্ট্যালোন। এ বার মারো' জেমসকে মারতে গিয়ে ও ফের একটা পাঞ্ণ খেল। একটা মাথায়, অনাটা গালে। মাথাটা চিড়িক করে উঠন। সেই চিষ্বিক্রিছ্রানিটা ছড়িয়ে গেল সারা শরীরে।

কেন এমন হল, ভাবার সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যালোক্রীীt মনে পড়ল, শ্যামাচরণ লাহার দেওয়ার শাড়ির পাড় কোমরে ক্ধীয়ে নামতে ও ভুলে গিয়েছে। মাই গড! শর্টস পরা আর কিটব্যাহৃফকে শাড়ির পাড় দুটো বের করে ও টেবলের উপরে রেথেছ্ন্প্ৰ্ত কিক্তু সেইসময় বুচান স্যার ওকে এমন তাড়া দিলেন যে ও তাড়াতাড়ি শর্টস আর গেঞ্জি পরে বেরিয়ে আসে। অন্য খেলায় ইচ্ছে করলে, বিরতির সময় পোশাক বদল করা যায়। কিক্তু, বক্সিংত়ে রেফারি আ্যালাউই করবেন না। রিংয়ে ওঠার পর আর ড্রেসিংরুমে যাওয়া যায় না। যতক্ষণ না হার-জিতের ফয়সালা হবে অথবা কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। স্ট্যালোনের মনটা হঠাৎ দুর্বল হয়ে গেন। এই ভেবে যে, কক্কালীতলার মা কালীর মন্ত্রপৃতঃ শাড়ির পাড় ওর কোমরে জড়ানো নেই বলে ঠিকঠাক লড়তে পারছে না। থাকলে, এতক্ষণে ম্যাচটা জিতে যেত।

ফার্স্ট রাউন্ডের ঘন্টা পড়ার পর স্ট্যালোন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ষাট সেকেন্ডের বিরতি। তারপরই সেকেন্ড রাউন্ড শুরু হবে। ভ্যাপসা গরমে ও দরদর করে ঘামছে। টুলের ওপর গিয়ে ও বসতেই লাফ দিয়ে কর্নারে

উঠে এলেন বুচননদা। ভিজে তোয়ালে দিয়ে ওর মুথ মুহিয়ে দেওয়ার ফঁরে বনলেন, ‘কী হয়েছে তোর, ওয়ার? শেষ তিনটে দিন তোকে এত করে স্পিড ব্যাগ প্যাকটিস করালাম, অথচ তোর চোথ আর হাতের কোজর্ডিশ্লনটট ঠিক্ঠাক হচ্ছে না কেন?’

হাফাতে হঁঁাতে স্ট্যালোন বলল, ‘চোেের নীচে পাঞ্চ লেগেছিল স্যার। তথন এবদু «াপসা দেখছিলাম। এথन ঠিক আছি।’
'যা বनছছ, মন দিয়ে শোন। ছেলেটার ফিট্টেস তোর থেকে কম। ওকে ভয় দ্যাখা। ওর চোথ্রে দিকে তাক্ষিয়ে চলতে যাস না ওয়ার। এমনভাবে তাকা, যাতে ওর চোথের ভিতর দিয়ে মযিক্ষে চুকে পড়তে পারিস। पুকে দ্যাখ, ও তোকে ভয় পাচ্ছে কিনা। ভর্যের চিছ্ দেখলে একটা ছক অথবা আপারারাট। বাধ্চেত ছেনেটাকে এর্লেবারে ওইয়ে দে।’

এই অনুমর্তিটই চইছিল স্ট্যালোন। মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে স্যা।’
‘আর শোন। তোর হাতের রিচ, ওর থেকে বেশি৯ল্লুর্রেষ্জার ট্রাই কর। খুব ক্লোজ্রে যাস না। ছেনেটা নাকি প্রাকট্সিক্কের্কি গাল কামড়ে দিয়ে়িছি।

বুচন স্যারের কথায় ঘাড় নাড়তে নাড়ূর্থrথ্থাৎ স্ট্যালোনের চোেে পড়न, জুরিদের পিছনে সোফায় বস্শে(ৃ)িि রুসাতি আর ওর বাবা। সেদিন জেলে দেখা করতে এসে রুসাতি শে ওদের লেক গার্ডেপেের ফ্যাাটে রয়ে গির্যেছে, সে কথা স্ট্যালোন ওনেছে কালকেছু স্যারের মুথে। কিত্তু, ও বে ম্যাচ দেখতে আসবে, সে কথা স্যার ওকে বলেননি। র্সসাতিকে দেখামাত্তর ওর সারা শরীর টগবগ করে উঠন। বহরমপুরের সেই দিনওুোর কथা ওর মনে পড়ল। ক্রাবে প্র্যাকটিস করার সময়... ञ्रूলমুখী র্সসাতিকে দেখে যथন ও উজ্জীবিত হয়ে উঠত, সেই দিনগেলোর কথ্থ। রিকশায় বসা রুসাতি দৃষ্টির আफ़ালে চনে যেত কয়েক সেকের্ডের মধ্যে। ওইইুু সময় স্ট্যালোন নির্মমভাবে পেটিত পাঞ্চিং ব্যাগকে। সেকেল্ড রাউন্ডের ঘণ্টা বাজন। রেকারি ‘বক্স’ বলার কয়েক সেকেল পরেই স্ট্যালোন फ্রত खুটওয়ার্কে দূরপ্ব কমিয়ে আনল জেমসের সঙ্গে। স্ট্রেট পাঞ্চ করতে করতে হঠাৎই একটা রাইট আপারকাট চালাল

ও। ফেইন্ট করে সেই ঘুসিটা এড়িয়ে জেমস ওর শরীরের ভিতরে ঢুকে এল। পাঁজরে একটা পাঞ্চ করেই সরে গেল। স্ট্যালোন স্পষ্ট అনল，সরে যাওয়ার আগে হিসহিস করে ছেনেটা বলল，‘বাস্টার্ড，মোগোল টোল্ড মি কিল ইউ।

মো－গো－ল！মোগোলের নাম জানল কী করে জেমস ？পরক্ষণেই ওর মনে পড়ন্ল，আরে মোগোল তো এখন প্রেসিডেন্সি জেনে। দিন সাতেক আগে ট্রান্সফার হয়েছে। রামুয়ার সেই ব্লেড চালানোর দিনই। মোগোলের নামটা শুনে রক্তে আগুন ধরে গেল স্ট্যালোনের। ‘কিপ কুন’．．．বুচানদার এই নির্দেশটা ও ভুলে মেরে দিল। মোগোল তা হলে অন্য জেলে গিয়েও চুপ করে বসে নেই। বদলা নেওয়ার ছক কষছে！ জেমসের আস্পর্ধা তো কম নয়। এখানে এসে ভয় দেখাচ্ছে！জানে না， বক্সিং করার সময় বপ্সারদের কথা বলার নিয়ম নেই？পরস্পরকে গালাগাল বা ভয় দেখানো অপরাধের সামিন। রেফারির কার্ৰিগ্রেলে， উনি ওয়ার্নিং দেবেনই। রেফারির দিকে তাকিয়ে স্ট্যালোন ববুক্ষিতি পারল， জেমসের হুমকিটা উনি ওুতে পাননি। দেখতেও প্রিন，কথাটা বলে


ওকে একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার। ব্রে 户ি匕二小া দরকার，কার সร্গে
 অ্যাটাকের প্ল্যান আমি ভেস্তে দিচ্ছি। মুখে একটা পাঞ্চ পড়লেই তোর প্ল্যান－ট্য্যান সব ভোগে চলে যবে। বুচানদার শেষ কথাটাই ওর কানে বাজতে লাগল，‘खইয়ে দে।’ মুহৃর্তে ডিসিশন নিয়ে স্ট্যালোন পাঞ্চ ঠিক করে নিল। কম্বো পাঞ্চ．．．রাইট অ্যান্ড লেফট। ফুটওয়ার্ক বদলে ও ডানদিকে ঘুরে গিয়ে জেমকে নাগালের মধ্যে নিয়ে এল। তার পর ওই কম্বো পাঞ্চ চালাল। এক পলকের মষ্যে ও দেখল．．．রিকশা করে রুসাতি চলে यাচ্ছে। ওর সামনেই পাধ্চিং ব্যাগ। ঝড়ের গতিতে পাঞ্চ করতেই থাকন স্ট্যালোন শরীরের সব শক্তি দিয়ে। যতক্ষণ না জেম কিং লুট্য়ে পড়ন，ততক্ষণ ও থামল না।

রেশারি কাউন্ট করছেন বটে，ওয়ান－টু－থ্রি．．．। কিন্তু স্ট্যালোন জানে， জেমস আর উঠবে না। দর্শকরা টগবগ করে ফুটছে। ও অবশ্য কারও মুখ

দেখতে পাচ্ছে না। জেমসকে ধরাধরি করে কারা যেন রিং থেকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রেফারি ওর হাত তুলে ধরেছেন। মাইকে অসিত স্যারের গলা ওনতে পেল স্ট্যালোন, ‘উইনার রণজয় মিত্র।’ রিং থেকে নামা মাত্তর বিনোদ-জীবনরা ওকে কাঁধে তুলে নিল। স্ট্যালোন... স্ট্যালোন শব্দতরঙ্গ প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসতে লাগল ওয়ার্ডগুলোর দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে। কোনওরকমে কাঁধ থেকে নেমে, দৌড়ে ড্রেসিংরুমে ঢুকে গেল স্ট!ালোন।

শড়ির পাড় দুটো তন্নতন্ন করে ও থুঁজছে লাগল। টেবিলের তলায়, কিট ব্যাগের ভিতর, ড্রেসিং রুমের আনাচ-কানাচে। কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না। র্থাজাঝুঁজির সময় মিঃ বার্তোনিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে पুকে এলেন বুচান স্যার। ফাইনালে উঠেছে বলে ইন্টারভিউ নিতে চান। ওকে দেখে বুচান স্যার জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী থুঁজছিস রে?’

শাড়ির পাড় থুঁজছে বলনে রেগেও যেতে পারেন বাহাকিস্যার। ঠাকুর দেবতায় উনি বিশ্ধাস করেন না। বলেন, ‘ভাগ্য নয় পুক্তুষরাই হচ্ছে আসল।' স্ট্যলোন তাই বলল, ‘কিছু না স্যার।'
 উঠেছে কালাম চাঁদ বলে একটা ছেলে প্রৌর মতো সেও নাকি সেমিফাইনালে নকআউট করেছে। কী প্রেরি তো তাকে হারাতে?’

## উनত্রিশ

কলকাতা হাইরোর্টের আশপাশের বাড়িগুলোতে যে এত লইয়ারদের চেম্বার আছে, কালকেতু জানতই না। জয়স্তনারায়ণের চেম্বারে গিয়ে সেটা টের পেল। পুরনো আমলের বাড়ি, কাঠের সিঁড়ি। লিফটের ভরসায় না থেকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠার সময় ও দেখল, याँরা উঠছেন বা নামছেন, চাঁদের পরনে কালো কোট অথবা জোব্বা। দোতলায় উঠে ওর চোখে পড়ল, অসংখ্য নেমপ্লেট। খুপরি খুপরি ঘরে চেয়ার টেবিল। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে ল’য়াররা মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলছেন।

জয়ষ্তনারায়ণের টেবল থুঁজে পেতেই ওর মিনিট পনেরো নেগে গেল। ওর মুহুরি বলল, ‘স্যারের কেস হয়ে গিয়েছে। আপনি আসবেন বনে উনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। একটু বসুন, স্যার এক্ষুনি এসে পড়বেন।’ কেসে কী হল, জানো ?'
মুহুরি ছেলেটা বনল, ‘কোন্ কেসটা স্যার? রণজয় মিত্র ভার্সেস স্টেট? আজ কিন্তু কোর্টে থুব আলোচনা হচ্ছিন স্যার এই কেসটা নিয়ে।

আজকে সব কাগজে নাকি ছবি বেরিয়েছে বক্সার ছেনেটার। সবাই বলছিল, দোষ না করেও নাকি দু'বছর ধরে জেল খাটছে? মামলাটা একেবারে টপ লিস্টে ছিল। ডিভিসন বেঞ্চ কী বলে, সেটা দেখার জন্য অন্য ন’ইয়াররাও তখন কোর্টরুমে হাজির ছিলেন। সবাই চাইছেন, ছেলেটা যেন বেল পায়। টিভির অনেক রিপোর্তারকে দেখলাম, নীচে রাস্তায় বাইট নিল আমাদের স্যারের।’
‘জামিন কি হয়ে গিয়েছে?’
‘ঠিক বলতে পারব না। আমি স্যার তখন কোর্টলুপ্রির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তবে আপনি চিন্তা করবেন না। আর্শ্বি户ির স্যার যখন কেসটা হাতে নিয়েছেন, তখন জিতবেনই। কত দ্পেরী তো দেখলাম!'

কালকেতু বলল, 'তোমাদের এখানে চা কেষְয়া যাবে?’
 কালকেতুর ভাল লাগল, স্ট্যালোনের কেসটা নিয়ে হাইকোর্ড ইইচই হয়েছে। এটাই ও আর জয়ন্তনারায়ণ চেয়েছিল। কাল বিকেনে ওরা দু'জনে মিলে ছক কষে নিয়েছিল। বহরমপুরে চিন্টুদার অ্যারেস্ট হওয়া আর প্রিজনার্স বক্সিং টুর্নামেন্টে স্ট্যালোনের ফাইনালে ওঠা..এই দুটো খবর খুব বড় করে ওদের কাগজের প্রথম পাতায় পাশাপাশি ছাপবে। লোকের মাথায় যাতে ঢুকে যায়, চিন্টুদার ষড়यপ্ত্রে একটা নির্দোষ ছেলে বলি হয়েছে। চিন্টুদা চোদ্দো দিনের পুলিশ কাস্টোডিতে আছেন।: কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসার সময় ওঁর একটা ছবি তুলে নুরুনকে পাঠাতে বলেছিন কানকেতু। আজ সেই ছবি আর দমদম সেন্ট্রাল জেলে স্ট্যালোনকে কাঁধে নিয়ে বন্দিদের উম্মাস...এই দুটো ছবি পাশাপাশি ছাপিয়েছে। পুরো থবরটার ভাল ডিসপ্লে হয়েছে।

সকালবেলাতেই কালকেতু ফোন পেয়েছিল কাগজের এডিটর অমিত সরকারের। উনি বললেন, ‘এই খবরটার ফলো আপ করুন। খুব ভাল ফিডব্যাক পাচ্ছি। আর...যে কারণে আপনাকে ফোনটা করলাম। আজ ঢোদ্দেই আগস্ট; আপনার মনে আছে তো? কাল স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বারো পাতার একটা সাপ্নিমেন্টারি বের হবে। ঢাই প্রেসের লোকেরা বলছিল, আপনার ফলোআপ স্টোরিটার জন্য যেন কাগজ ছাপাতে দেরি না হয়।’

কালকেতু আশ্ষস্ত করেছিল, ‘না স্যার, আজ দেরি হবে না।’
বেলা দশটায় আজ নিজেই ও বেরিয়ে পড়েছে খবরটা ভান করে করার জন্য। আপীন মামলায় কী হল শুনে, কালকেতু যাবে দমদম সেন্ট্রাল জেলে। ফাইনালের ব্যবস্থাপনা দেখে ফিরে আসবে অফিসে। সন্ধে সাতটার মধ্যে খবরটা লিখে দিয়ে...বাড়ি ফেরার সময় একবার অরিন্দমদার বাংলোতে ও ঢুঁ মারবে। কাল পনেরোই্খিআগস্ট টুর্নামে্টের ফইনাল। সকালে রাল্হল ফোন করে জানাল্ রাজ্যপাল এস রামলিঙ্গম পুরস্কার দিতে রাজি হয়েছেন। সিকিউরিটির লোকজন জেনে গিয়ে নাকি একপ্রস্থ ঘুরে এসেরক্কৌী অসিতও ইন্ডিয়ান টিমের কোচ হরবিন্দর সিংহকে আজ নিয়ে ন্ধিছে পাতিয়ালা থেকে। বক্সিং ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট অভয়ো্রোলাও নাকি কাল সকালের ফ্লাইটে আসবেন।

ফেস বুকে দুততিদিন ধরে নাকি অনেক লেখালেখি হচ্ছে এই টুর্নামেন্টের কথা। তথাগত নিয়মিত টুইটার চেক করে। সকালে ফোন করে ও বলন, মুম্ব থেকে অভিনেতা সলমন খান আর সঞ্জয় দত্ত নাকি টুইটারে উৎসাহ দিয়েছেন স্ট্যালোনকে। আর্তুর রোডের জেল থেকে সঞ্জয় দত্ত নিখেছেন, ‘সা-বা-শ স্ট্যালোন। আয়াম উইথ ইউ, ভ্রাদার। লাইফ ইজ নাইক আ বক্সিং মা্যচ। ডিফিট ইজ ডিক্রেয়ার্ড নট হোয়েন ইউ ফল, বাট হোয়েন ইউ রিফিউজ টু স্ট্যান্ড এগেইন। অ্যায়াম ট্রাইয়িং টু স্ট্যান্ড এগেইন।’ শুনে চমকে উঠেছিন কালকেতু। की অসাধারণ একটা কथা! জীবনটা একটা বক্সিং ম্যাচের মতো। যথন পড়ে যাবে, তখন তোমার হার হয়েছে বলে মনে করো না। তোমার তখনই হার হবে,

যখন ঢুমি ফের উঠে দাড়াতে অন্খীকর করবে। কালকেতু ঠিক করে নিল, সজ্র দত্তের এই কমেন্টট স্ট্যালোনকে আজ দেখাবেই কানকেতু। এর থেকে বড় প্রেরণা আর কী হতে পারে?

জয়শ্নারায়ণের জনা অপেক্পে করতে করতে কানকেতু ছকে নিল, ফেশবুকে সজ্জয় দজ্তের এই কম্নেটা বড় করে ছাপবে। হাইকোর্টের আ্যাগেল থেকে নিড স্টোরি। স্ট্যালোনকে নিয়ে একটা আলাদা রিপোঁ। আর একটা স্টেরিও হতে পারে...দুই কোচ বুচনদা আর হিমাশ্কে निয়ে। এক সময়করর ওরু-শিষ্য এখন কোচিয়ের ময়দানে মুখোমুখি। কে জিতবেন? ক্ব্যাসিকাল বক্भিং?য়ের পৃষ্ঠপোষক ধৃতিমান বাগচী, নাকি লেটেট্ট টেকনিক শিঢে আসা হিমাণ দাশতণু? আর कী স্টোরি করা यায়, जা নিয়ে জাবার সময় জয়স্তনারায়ণকে ঘরে ছুকতে দেখল কালকেতু। ওর ফর্স্সা মুখটা উত্তেজনায় नাল হয়ে গিয়েছে। ওকে দেবে
 গেল। নীঢে ঢিভি চ্যনেলের লোকেরা আমায় ঘিরে ধরেমুহ্নি

কালরেতু জিজ্sে করল, ‘কী হন গো?’
'ফার্স্ট হাফে জজসাহেবরা আমার আর্তশোে, টনেছেন। জমিনের জনা আপীন করলাম। বেলা দুটোর পর আঁสস্গ্যাবলিক প্রসিকিউটরের
 তার সঙ্গে আমার সম্পক্ক খুব খারাপ। মনে হয়, সে ভেহেমেন্টি অপোজ করবে জামিনের।'
‘জজসাহেবদের দেণে তোমার কী মনে হন জয়ত্ত?’
‘ওরা ওই একই প্রশ্ন করলেন...এতদিন কেন হাইকোর্টে আসেননি? কেন দু’ঘছর পর অলেন? আমাকে তখন কারণणা বলতে হল। প্পাস আমি বললাম, মি লর্ড ছেলেটা অলরেডি দু’বহর সাজা কাট্রিয়েছে। অসজ্তব ট্যালেন্টেড এ্জন বক্পার। আজই কাগজ্জ ওকে নিয়ে বড় লেখা বেরিয়েছে। সমাজের মুনশ্রোতে ফিরে আসার সুযোগ পেলে ও ফের ট্যালেন্ট দেখানোর সুযোগ পাবে। জেল তে এখন আর জেল নেইই। এথন সংশোধনাগার। ওকে সংশোধনের একটটা সুভোগ লেওয়া উচিত। এছাড়া দুঁঘ্টা ধরে আমি এও বনেছি, আসল আসামী ধরা পড়েছে।

কেস রিওপেন হয়েছে। মন দিয়ে জজসাহেবরা সব ওনেছেন। এখন ওঁদের মর্জি।'
‘স্ট্যালোন যদি জামিন পায়, তা হলে আজই কি আজই ছাড়া পেতে পারে?’
‘ওই যে বললাম, সব জজসাহেবদের হাতে। নর্মলি এইসব কেসে ওঁরা সিমপ্যাথেটিক হন। কিন্তু, সব ডিপেন্ড করছে পাবলিক প্রসিকিউটার কতটা আটকানোর চেষ্টা করছেন, তার উপর। তুমি ধরে নাও, আজ জামিন পাবে না। পরে একটা হিয়ারিংয়ে হতে পারে। যা কিছু হোক না কেন, আজ বিকেন সাড়ে তিনটের মধ্যে আমি তোমকে ফোন করে জানিয়ে দেবো।
‘ঠিক আছে, আমি ঠিক চারটের সময় তোমাকে ফোন করব। স্ট্যালোনের ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য এখন আমকে দমদমে যেতে হবে। এখনই ওকে কিছু জানাচ্ছি না তা হলে।'
‘এসো। তার আগেই যদি কোনও খবর পাই, তোমাক্পে ফোন করে জানিয়ে দেব।’

উপর থেকে নীচে নেমে কালকেতু দেখল্কের্রিঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। গেটের সামনে ও দাঁড়িয়ে গেল। আকাশে মেঘ জমে আছে। দফায় দय্য় দ্টি হচ্ছে। গাড়িটা ও রেvে এসেছে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের ভিতরে। হেঁটে গেলে ভিজে যাবে। বৃষ্টির ছাঁট এড়ানোর জন্য ও ফের একটু ভিতরে पুকে এল। আর তখনই ওর সেলফোনটা বাজতে শুরু করল। সেট বের করে ও দেখল অচেনা নম্বর। ‘গ্যানো’ বলতেই ও প্রান্ত থেকে একজন বলনেন, ‘আমি সুরঞ্জন মিত্র বলছি। স্ট্যালোনের বাবা। চিনতে পারছেন? আমি আগে একবার ফোন করেছিলাম।'

কালকেতু বলল, ‘চিনতে পারব না কেন? আপনি কি কলকাতায় এসেছেন ?'
‘হাঁ। মাঝে আপনার সঙ্গে আর কথা বলার সুযোগ হয়নি। সেদিন আপনার কথামতো আমি জয়ন্তনারায়ণের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। দু’দিন আগে দীর্ঘক্ষণ এঁর সগ্গে কথাও হয়েছে। উনি বলেছিলেন,

হাইকোর্টে আজ মামলাঢা উ১বে। সেই কারণে আমি আর আমার শ্ত্রী এথন হাইকোর্টে এসেছি। কিস্তু এতবড় কোর্ট। ঠিক বুঝতে পারছি না, কীजাবে জয়ত্তনারায়ণের সদ্গে ব্যোাযোগ কর্।। যোন করেও ওঁকে भाष्शि ना।

แোনে জয়ন্তনারায়ণকে না পাওয়াতাই স্বাভাবিক। কোঁ্টরুমে মোবাইন অফ করে রাখতে হয় ওদের। বেজে উঠলে জজসাহেবরা বিরক্ত হন। সমস্যাটা বুঝতে পেরে কালকেতু বলল, ‘সুরজ্জনবাু, আমিও এখন হাইকোঁ চত্ৰরেই আছি। আপনারা কোথায় বনুন, তা হনে একবার দেখা হতে পারে।
‘আমরা বসে আছি, হাইকোঢের নীচে ফুড কোর্টে।'
কালকেতু বলল, ‘আপারা ওয়েট করুন। দোকনটটা আমি চিনি। দু’মনিটের মধ্যেই আসছি।’
 হাইকৌ্টে এনে জয়ন্তনারায়ণের সঙ্গে ও মাঝে মব্যে ফুদ্রুক্রীটে আসে।


 ওঁরা দুইনে কোণের দিকে একটা উন্টোদিকের চেয়ারে বসে কানকেতু বলল, ‘হরিঘ্মার থেকে আপাপারা কবে এলেন ?'

সুরজ্জনবাবু যললেন, ‘আজ ভোরের ট্রেনে নেমেছি। রিজার্ভেশন ছিল না। সারা রাত্তির বাথরুমের পাশে বসে এলাম। সস্তানের মায়া... आশ্রমে গিৰ্যেও কাটাতে পারলাম না। গত জন্মে कী পাপ করেছিলাম, কে জান ?
‘আপনারা কোথায় উঠেছেন?’
‘নাগগরবাজারের কাছে মন রোডে ওরুদেবের আख্রম আছে, সেখানে উঠেছি?

স্ট্যানোনের মা নিঃশব্দে ঁাঁদছেন। চোথের জন মুছে উনি জিষ্ভেস করনেন, 'মামলার কোন খবর পেলেন কালকেছুবাবু?'

জয়ন্তনারায়ণের মুখে যা ওুনেছে, কালকেতু সব বলল। গুনুন দীর্ঘপ্পাস ফেলে সুরঞ্জনবাবু বললেন, 'হাওড়া স্টেশনে নেমে আজ আপনার কাগজটা কিনেছিনাম। কাগজেই সব পড়লাম। চিন্টু যে এত বড় শয়তান, স্বস্নেও ভাবিনি। ওকে ফাঁসি দেওয়া উচিত।'
‘তার ব্যবস্থাই আমরা করব। কিক্তু, আপনারা বহরমপুর ছেড়ে চনে গেলেন কেন সুরঞ্জনবাবু? তখনই যদি হাইকোর্টে আসতেন, তাহলে...।’ ‘আমরা তখন পাজলড হয়ে গেছিলাম। তার পর আরও কী হন, ওনুন। জেল থেকে চিন্টু মারফত স্ট্যলোন খবর পাঠাল, তোমরা কাউকে কিছু না জানিয়ে অন্য কোথাও চলে যা৫। নাহলে দু'জনই খুন হয়ে যাবে। ভয় পেয়ে পরদিনই আমরা মালদহে চলে যাই। এখন দেখছি, চিন্টু আমাদের মিথ্যে কথা বলেছিল। ভগ্যিস, আপনাদের কাগজটা হরিদ্বারে আমদের চোথে পড়েছিল। না হলে তো অনেক কিছু জানতেই পারতাম না। হরিদ্বারে আমাদের গুরুদেবও বলতেন, ছেলেকে ব্রেব্রা খুব শিগগির কাছে পাবি। পরমেশ্বরের উপর আস্থা রাখ। গুরুৃ্দিবের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেন।
 একবার দেখা করা যাবে কালকেতুবাবু? ওর ক্কৌ ভাবলেই আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। কত যত্নে ওকে মানুষ ক্রি। আর এখন জেলের ভাত খাচ্ছে। থেলতে না পাঠানে আজ ওর এই দশা হত না।'

কালকেতু বলল, ‘একটু ধৈর্য্য ধরুন মাসিমা। আজ নয়, কাল বিকেলে আমি নিজে আপনাদের জেলের ভিতর নিয়ে যাব। স্ট্যালোন কিন্তু এথনও জানে না, আপনারা বেঁচে আছেন। কাল সন্ধেবেনায় আমি ওকে সারপ্রাইজ দিতে চাই। এখন আমার সঙ্গে চলুন, আপনাদের মল রোডে প্পৗছে দিই। ভগবান সহায় হলে, থুব শিগগির ওকে সঙ্গে নিয়েই আপনারা বহরমপুরে ফিরতে পারবেন।'

স্ট্যাম্নোনের মা কপালে হাত ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, ‘পরমেশ্বর, তাই যেন হয়।'

## তিরিশ

নির্জন সেলে বসে স্ট্যালোন আর একবার কথাটা বনন, ‘কালা, তুই ধরা পড়ে গিয়েছিস। আমার হত থেকে ঢুই নিস্তার পাবি না।’

গত দু’হছর ধরে ও এই দিনটার কথাই চিন্তা করেছে। কালাচাঁদকে মারতে মারতে মাট্টিতে ফেলে ওর বুকের উপর পা তুলে দিয়োে। বুকের উপর পা তোলাঢ হয়তেে আজ সষ্ভব হবে না। কিক্তু, আজ সন্ধেবেলায় বাকি ইচ্ছেটা ও পৃরণ করবেই। বদলার আগ্তন সকাল থেকেই ওর বুকে ধিকিধিকি করে জ্রনছে।

ফাইনালের আগে মনোসংযোগ করার জনা স্ট্যালোন কাল রাতেই এই একনম্বর সেলে চলে এসেছে রাহ্ন স্যারকে বলে। বলেছে, ওকে যাতে কেউ বিরক্ত না করে। এমন কড়াকড়ি যে, বিনোদ-জীবনরাও সারাদিনে সেন ব্বকের দিকে ঘেঁষতে পারেনি। সারাঢ দিন স্ট্যালোন ঘোরের মধ্যে কাট্য়ে়েে। ফাইনালে कীভবে খেলবে, নিয়ে ছক

 অনেকটা দাবা থেলার মতো। দাবায় ভেমন ঐক্তুঁ চাল দেওয়ার আগে, পরের তিনটে চালের কথা তেবে নিতে হে তেমনই, বপ্সিং্যে কাউন্টার অ্যাটlে যাওয়ার আগে, পরের তিনটে অ্যাটাকের কথা মাথায় রাখতে হয়। তফাতটা হন, দাবায় চাল নেওয়ার আগে দাবাডুরা অনেক সময় পায়। কিষ্ৰ, ব্সারদের জন্য অত সময় বরাদ্দ নেই।

ম্যাচটা নিয়ে স্ট্যালোন শে এত ভাবছে, তার একটাই কারণ। লড়াইটা সকালে ওজন মাপার সময় থেকেই শুরু হয়ে গিচ্যেছে। সকান আটটায় শরীরের ওজন আর মেডিক্যান টেস্টের জন্য ইড্ডোর হনে গিয়ে হঠাৎ ও কালাঁঁদকে আবিষ্ষার করে। মাপ দেওয়ার জন্য মেশিনের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওকে দেতেই একটা চিনচিনে রাগ স্ট্যানোনের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। বাস্টার্ডা তা হনে নাম ভাপ্গিয়ে এতদিন মেদিনীপুরের জেলে ছিল! ওইদিক্কার টুর্নামেন্ট থেকে ফ巾ইনালে উঠেছে! পরক্ষণেই ওর মনে হয়েয়িল, ও ঠিক দেখেছে তো? এমনও তো হতে

পারে, কালাম চাঁদ অনেকটা কালা-র মতো দেখতে ? ভাল করে ছেলেটার দিকে তাকাতেই স্ট্যালোনের চোথে পড়েছিল, হাঁ, গালে কাটা দাগটা এথনও রয়েছে। রুসাতিকে বিরক্ত করায়...শাস্তির চিহ্ন। ভাগিরথীর ধারে মারপিটের সময় স্ট্যান্নোন ওর মুখ ফাটিয়ে দিয়েছিল। ওর আংটিতে ভালরকম ক্ষত হয়েছিল কালা-র গালে। সেলাইও করতে হয়েছিল।

সকানে ওজন নিয়ে সেই সময় থুব টেনশনে ছিল স্ট্যালোন। আরও ভয়ে ভয়ে ছিল, বুচান স্যারের মন মেজজ খারাপ দেখে। মেডিক্যাল টেস্ট মিটে যেতেই স্যার বললেন, ‘আমাকে একবার ক্যাওড়াতলা শ্মশানে যেতে হবে রে। আজ ভোরে নিশীথ মারা গিয়েছে। বেলা তিনটের মধ্যে আমি ফিরে আসব। তুই সেলে গিয়ে রেস্ট নে।’

স্যার তড়িঘড়ি চলে যাওয়ার পর ভিড়ের মাঝে কালাকে খুঁজতে থাকে স্ট্যালোন। ওকে দেখেই বোধহয় কালা সটকে পড়েছিল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে স্ট্যালোন ইন্ডোর হল থেক্ণেব্বেবরিয়ে এসেছিল। সেইসময় রাহা স্যার ওকে ডেকে বললেন, ‘্ট্টীিলান একটু পরেই শহিদ বেদির কাছে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ তোলার ক্কি tif হবে। তুমি কিন্তু সেলে চলে যেও না। হইকোর্টের একজ্রৃণ্, জিজ আসবেন ফ্যাগ তুলতে। তুমি তখন কাছাকাছি থেকো।

স্বাধীনতা দিবসের কথা স্ট্যানোধ্রু ম্মেনেই ছিন না। বহরমপুরে এই দিনটায় ওদের সেভেন স্টারস ক্লাবে জমজমাট অনুষ্ঠান হত। সারাদিন ধরে দেশায্মবোধক গান বাজত। বিকেলে ওদের বপ্সিং, ক্যারেটে আর যোগ ব্যায়াম দেখতে গার্জেনরা ভিড় করতেন। কী সুন্দর দিন ছিল সেইসব। সেলে ফিরে গেলে বহরমপুর আর বাড়ির কথা খুব মনে পড়বে। তাই ফিরে না গিয়ে বিনোদদের সঙ্গে ও ক্যান্টিনে গিয়ে বসেছিল। ইদানীং বিনোদের একটা বদভ্যাস হয়েছে। সুযোগ পেলেই ওর গা-হাত-পা ম্যাসাজ করে দেয়। স্ট্যালোন দু’একবার বারণ করা সত্ত্রেও শোননি। আজও ক্যান্টিনে বিনোদ কাঁধের কাছটা ম্যাসাজ করে দিচ্ছিল। এমন সময় রাহ্ল স্যারদের বয়সি একজন এসে ওকে বললেন, ‘এখন ম্যাসাজ করাচ্ছ কেন স্ট্যালোন ? ফাইনাল ম্যাচের পর কোরো। কালাম তোমাকে এমন মার মারবে, তখন তোমার ম্যাসাজের দরকার হবে।'

গুনে বাঙালটা থেপে গেন，‘আপনে কে মহই？দ্যাখবেন，উলটা রেজান্টডাই হইব। ফাইনালের পর আমারে ডাইকবেন। তখন গিয়া কানামের পাছা ম্যাসাজ কইর্যা আমু।’＇

ভদ্রলোক হেসে বললেন，‘আমি হিমাংশ দাশগুপ্ত। কানামের কোচ।’
নামটা কয়েকদিন বুচান স্যারের মুখে তেনেছে স্ট্যালোন। চেয়ার ছেড়ে তাই ও উঠে দাঁড়িয়েছিল। হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বনেছিল，‘আপনি তো স্যার টরোন্টো থেকে মেডেল এনেছিলেন। বুচান স্যারের মুখে আপনার অনেক প্রশংসা তুনেছি।’
‘তাই নাকি？আমার খুব প্রশংসা করেছে？’ হিমাংশু দাশগুপ্ত বিদ্রুপ করলেন，‘কী বলেছে শুনি। লোকটা নাকি বলে বেরোয়，একটা সময় আমার কোচ ছিল। ওনলে আমার হাসি পায়। কোচিংয়ের কিসসু জনে না। ওর কাছে থাকলে তোমারও বারোটা বেজে যাবে।＇

গুরুনিন্দা শুনে স্ট্যালোনের থুব রাগ হয়েছিল। ইচ্ছে ক্টেরছিল একবার বলে，উনি কোচিংয়ের কিছু জানেন কি না，তা অম্g স্ধ্ধেবেলায় বোঝাব। কিক্তু，ফাইনালের দিন কোনওরকম প্ররোচনা্যু প্ত পা দেবে না
 অন্য কথা বলেছেন। আপনি নাকি কিউবাল্র C্রিশেরে কাছে প্র্যাকটিস করতেন। লেটেস্ট অনেক টেকনিক শিঙ্ঠ্ঠ প্রিসেছেন বিদেশ থেকে। ইন ফা্যক্ট উনি আমায় বলেছেন，ফাইনালে তুই পারবি না। কানাম চাঁদ তোর থেকে অনেক বেটার ফাইটার। নকআউট পাঞ্চার। রিংয়ে তোকে বঁটি দিয়ে কুচিকুচি করবে।＇

শুনে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছিল হিমাংশ দাশগুপ্তর মুতে，‘লোকটা এ সব বলেছে নাকি？যাক，তবুও এথন বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে। কিন্তু，তনেে খুব ভাল লাগল，তুমি নিজের লিমিটেশনটা জানে।। তা，লোকটা তোমায় কो শিখিয়েছে，একটু তনি？＇

বারফাট্টাই দেখে ভিতরে ভিতরে স্ট্যাল্োনের রাগ বাড়ছিল। তবুও ও বলেছিল，‘তেমন কিছুই না স্যার। উনি খালি বক্⿵冂⿰⿱上小，দ্য মোর ইউ সোয়েট ইন দ্য জিম，দ্য লেস ইউ ব্নিড ইন দ্য রিং।’

হা হা হা। গুনে জোরে হেসে উঠেছিলেন হিমাং দাশগুপ্ত，‘ও

সব ঢো জো নুইদের আমলের কথা। আমি ছেনেদের বলি, ক্যোট লাইক আ বাটারফ্লাই, স্চিং লাইক আ বী। কে বলেহিলেন, জানো 3 '
'মহম্মা আলি স্যুর’'
‘একদম চিক। তুমি জানো দেখছি, তা হলে।’ কথাট বলে হিমাং দাশতুু একবার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েছিলেন।

কিত্ট, স্ট্যালোন তথন বী উইথ আ স্টিং। एনসহ ম্মীমাছি। নিরীशমমাে ও প্রশ্ন করেছিল, 'স্যার, বক্झিং রিংটা ঢো টৌকে। ঢা হলো जাকে রিং বনা হয় কেন ?’
‘তাই তো’' হিমাং দাশ৩প্ত অবাক হওয়ার ভপ্পিতে বললেন, ‘জেনে বলঢে হবে ভাই। আচ্ছা, এথন চলি। ফাইনালের পর একবার আমার কাছে এসো, কেমন? কাनাম চাদকে বনে রাথব, যাতে তোমায় বেধড়ক না পেটায়।

উত্তরটা গতকালই জেনেছে স্ট্যালোন অসিত স্যার্বী, 小াছে। অলিম্পিকে অনেক আগে কুস্তি আর বক্সিং একই এরিলায়ুথিত। গোল দাগ দিয়ে ঘেরা একটা জায়গার মধ্যে। সেই কার্ণ্যু বনলা হত, রিং।
 চোেের আড়ানে চলে যাওয়ার পর প্রথ্থৃ্যুথ খুলেতিল বিনোদ,
 তাইলে আপনের মুথই আমি দেখুম না।

জীবন্ন বলেছিল, 'বুচান স্যারকে কী রকম অপমান করে গেল, ওনলে? স্ট্যালোন, ফাইনালের পর কিল্ুু স্যারকে কঁধে তুলে তুমি ওদের ড্রেসিংহুমে নিয়ে যাবে। নাহলে আমিও তোমার সঙ্গে আর কোনওদিন কथा বनব না।

গোন হয়ে ওরা সবইই ঘিরে ধরেছিল। প্রত্যেকের ঢোখ মুখে আఆন। এটই ঢো কমরেডশিপ। সবার ঢোেের দিকে একবার তাক্কেয়ে निয়ে স্ট্যালোন মনের কথাট বনেছিল, ‘এই কালাম চঁদদ ছেলেটা cে, সেটা পরে তোদর আমি বলব। একে আমি ছেড়ে দেবো, তোরা ভাবনি কী করে? প্রতিজ্ঞা করনাম, সেকেল্ড রাউন্ভের মবেেই যদি ওকে নকআউট করতে না পারি, তাহলে জীবনে আর ঞাভস পরব না।

মনে পড়ছে...সেলে বসে সারাদিন ধরে এইসব কথা মনে পড়ছে স্ট্যানোনের। সাষনদাকে ও খাবার দিতে বলেছিল, বেলা ঠিক দুটোয়। ফাইনাল ম্যাচের ঠিক চার ঘণ্টা আগে। নিজে সেলে এসে সাধনদা ওকে খাইয়ে গিয়েছে। দেঢে স্ট্যালোন একটু অবাকই হয়েছিন। কিক্তু খাওয়াতে এসে সাধনদা যেসব কথা বলে গেল, তাতে ও চমকে উঠেছিল। যাওয়ার সময় সাধনদা হঠাৎ অনুরোধ করল, ‘ম্যাচটা জিতিস ভাই। অনেক টাকার বেটিং করেছি। তুই না জিতলে আমার খুব লস रबে!

সামান্য এই টুর্নামেন্টে বেটিং হচ্ছে!! ওনে বিশ্বাস করতে পারেনি স্ট্যালোন। জিজ্ঞেস করেছিল, ‘কারা এই বেটিং করছে?’
‘কেন, সাজাওয়ালারা। এত অবাক হচ্ছিস কেন ভাই। এথানে তো অনেক কিছু নিয়েই বেটিং হয়। কখনও শুনিসনি? ক্রিকেট বেটিং করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল একজন। তার নাম রাজ কেডিয়া। তিন বছৃক্ট্র্ব্র সাজা খাটছে। সে-ই এখানে বসে এখন বেটিং সিন্ডিকেটটী Яিলায়। তুই জনতিস না ? তোদের মতো ভাল ছেলেদের নিয়ে এ্ট্যুশকিন।
‘আগের ম্যাচতুলোতেও বেটিং হয়েছিল ন্ৰক?'
 জিতেছিস। আমি বেটিং করে জিতেছ্লিস্রুর হাজার টাকা। সেই টাকা আমার বউয়ের কাছে প্পৗছেও গিয়েছে। আজ তুই জিতলে, আমি লাখ খানেক টাকা তো পাবই। আমার বাড়ির দোতলাটা কমপ্নিট হয়ে যাবে ভাই। ঘুসিগুলো ঠিকঠাক মারিস। আ্রু আমদের জেলেই নয় রে, তোদের নিয়ে বেটিং হচ্ছে কলকাতার সবগুলো জেনেই। শুননাম, প্রেসিডেন্সি জেলে বসে মোগোল এক লাখ টাকা খেলেছে কালাম চাঁদের উপর। তুই জিতলে ও পথে বসবে।'
‘প্রেসিডেন্সি জেলের খবর এখানে এল কী করে সাধনদা ?’
‘এ সব খবর চাপা থাকে নাকি? মোবাইলে মোবাইলে খবর এসে যায়। শুয়ারের বাচ্চা মোগোলটা কী চেষ্টা করেছিল, জ্ঞানিস? তোর থাবারের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দিতে বনেছিল। যাতে তুই ঠিকঠাক খেলতে না পারিস। আমি খবর পেয়ে নিজে তোর খাবার তৈরি করে নিয়ে

এলাম। খেলা শেষ না হওয়া পর্যস্ত, তুই কিন্তু আমি ছাড়া আর কারোর হাতে কিছু খাবি না। তোর জন্য অচিন্ত্যকে মিনারেল ওয়াটারের বোতন সরিয়ে রাখতে বলেছি। তোর ক্ষি যাতে কেউ করতে না পারে, সেজন্য আমি নিজে ড্রেসিং রুমে থাকব।'

সাধনদা চলে যাওয়ার পর কম্বন্ন বিছিয়ে স্ট্যালোন শুয়ে পড়েছিন। আগেরবার এই সেলেই ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন শ্যামাচরণ লাহা। সেই রাতে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলেন ওর সঙ্গে। অদ্ভুত ব্যাপার, রেকর্ড বলছে, ষাট বছর আগে উনি মারা গিয়েছেন। অথচ সেদিন উনি বলে গেলেন, যথনই আমায় ডাকবে, চলে আসব। শ্যামাচরণবাবুর কথা ভাবতে ভাবতেই ওর চোখে ঘোর লেগে এসেছিল। তখনই দেখল, ভদ্রলোক বলছেন, ‘আমায় ডাকনে কেন স্ট্যালোন?’
‘স্যার আপনি ? গত দু ত্তিনিন আপনাকে দেখতে পাইনি কেন স্যার?’
মুখ গোঁ করে শ্যামাচরণবাবু বললেন, ‘আসব কী ক্বী আমি কে, তুমি তো তা ধরে ফেলেছ।'
‘আপনার দেওয়া শাড়ির পাড় দুটো আমি হারি্বু টফলেছি স্যার।'
'ওহ, এই কারণে ডাকলে? শোনো বাছা, ধ্তিমার দোষ নেইইকো। ও দুটো জিনিস সেদিন আমিই সরিয়েছিஈছামার পুরুষকার আমি পরীক্ষা করূতে চেয়েছিলুম। পাশ করে র্যোtól।'
‘আজকের ম্যাচে কী হবে স্যার?’
‘কী আবার হবে? একটা পিতিজ্ঞে তো করে ফেলেচ, শুনলুম। কিন্তু বাছা, একটা কতা বলি, আমদের আমলে সাহেবরা বলতেন, প্লে দ্য গেম ইন দ্য স্পিরিটি অফ দ্য গেম। সেটা যেন মাতায় থাকে। তোমাকে একট টিপস দিয়ে যাই। খেলতে খেলতে য্যাখন তিনবার তনবে, মার স্ট্যালোন মার, ঠিক ত্যাখনই তোমার কম্বো পাধ্চটা মেরো। কে বলল, সেটা তাকিয়ে দেখতে যেও নাকে। তোমার কালাম চাঁদকে আর উঠে দাঁড়াতে হবে না। আচ্ছা চলি তা'লে। কাল সকালেই গেটের কাছে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। শেষবারের মতো...।’
‘শেষবারের মতো’ কথাটা স্ট্যালোন ঠিক বুঝতে পারল না। ঘুম ভেঙে উঠে ও দেখল, শ্যামাচরণবাবু নেই!

## একত্রিশ

বেলা সাড়ে চারটের সময় স্ট্যালোন যখন ড্রেসিংরুমে প্পৗছল, তখন দেখল বুচান স্যারের মুখ থমথম করছে। ও একবার জিজ্ঞেস করল, ‘কখন ওয়ার্ম আপ তুু করব স্যার ?’
‘তোর যখন ইচ্ছে।’ দায়সারাভাবে বলে বুচান স্যার সরে গেলেন।
স্যার ফের রেগে গেলেন কেন, স্ট্যলোন ঠিক বুঝতে পারল না। সামসাময়িক একজন বক্সার মারা গিয়েছেন। হয়তো সেই কারণে মন ১েজাজ খারাপ। তখনই কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে বিনোদ বলল, 'স্যার আপনের উপর চেইত্যা গ্যাছেন। আপনে হিমাংশ দাশগুত্তের সজ্গে তহন কথা কইসেন ক্যান? আপনের সঙ্গে কী কথা इইতাসিन, স্যার জানতে চাইসিল।'

শুনে স্ট্যালোন চুপ করে গেল। সত্যিই, তখন হিমাংশ দ্dুগুপ্তের সগ্গে ওর কথা বলা উচিত হয়নি। ও তো জানে, স্রিমাং দাশগুপ্তকে পছন্দ করেন না। কেউ হয়তো ওকে ক্রী বন বনতে দেখে স্যারের কানে লাগিয়ে দিয়েছে। ঠিক কতক্巾ণ অর্তগ ওয়ার্ম আপ खরু করবে, স্ট্যান্লোন বুঝতে পারল না। তখনকার ল্টে ওকে বাঁচিয়ে দিলেন কালকেতু আর রাহ্ন স্যার। একসজ্গে দেখ্রেকেরতে এসে, কানকেতু স্যার একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বনলেন, ‘এই’ দেখ, মুম্মই থেকে সলমন থান আর সঞ্জয় দত্ত টুইটারে তোমার সম্পর্কে কী লিখেছেন।’

কাগজের লেখাগুলো পড়ে স্ট্যানোনের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠন। সলমন খান, সब্জয় দত্তরা এই টুর্নামেস্টের থবর রাখছেন! ও অবাক হয়ে তাকাতেই কালকেতু স্যার বললেন, 'ম্যাচটা যদি আজ জিততে পারো, তা হলে তোমাকে আমি দুটো সারপ্রাইজ্জ দেবো স্ট্যালোন। তুমি চিন্তাও করতে পারবে না।’

স্ট্যালোন বলन, ‘স্যার, আপনাদের একটা কথা জানিয়ে রাথি। যে ছেলেটা আমার সজ্গে আজ নড়বে, তার আসল নাম কিত্ট কালাম চাদ নয়। ও আমাদের বহরমপুরের সোনাপট্রির ছেলে। ওর নাম কালাঁাদদ চৌধুরী। ওকে আমি ভাল্ল করে চিনি।'

কাচে ঢকা হিরে-১৩

কালকেতু স্যার বললেন, ‘কী নাম বললে? কালাচাঁদ? তার মানে যে ছেলেটা তোমাকে ফাঁসিয়েছিল? চিন্টুবাবুর চ্যালা। তাঁকে তো বহরমপুরের পুলিশ .খুঁজছে। আমি এক্ষুনি ফোন করে বলে দিচ্ছি বহরমপুর থনার ওসি শক্কর সান্যালকে।'
‘কালাচাদের কথা আপনি জানলেন কী করে স্যার ?’
‘আমি সব জানি স্ট্যানোন। থাক, এ নিয়ে এখন আলোচনা চাই না। তুমি মাচে কনসেনট্রেট করো। আমরা এখন যাচ্ছি। ঠিক প্পৗনে ছটার সময় রাজ্যপাল ঢুকবেন। তাঁকে নিয়ে আমদের ব্যস্ত থাকতে হবে। তোমার সঙ্গে ম্যাচের পর আমাদের দেখা হবে।’

কালকেতু আর রাহলল স্যার ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। টেবলের উপর থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে, সঞ্জয় দত্তের কমেন্টটা বারকয়েক পড়ল স্ট্যালোন। চোখ বুঁজে মনে গেঁথে নেওয়ার চেষ্টা করল। এই ভেবে যে, পরামর্শটা সারা জীবন ও কাজে লাগার্ל্ চেষ্টা করবে। স্ট্যালোনের মনে পড়ল, ও একটা সময় আমির ঝান্তির খুব ভক্ত ছিল। আর রুসাতি শাহরুখ খানের। কিক্তু, মোহন্ন্রিন্রিয় একবার
 থুব ফ্যান হয়ে গিয়েছিল সঞ্জয় দত্তের। সেই ম্ক্র্র্য দত্ত এখন ওরই মতো জেলে! অত বড়মাপের একটা মানুষ্ফ্রীও চোখে পড়েছে সামান্য একটা বক্সিং ঢুর্নামেন্টের খবর। জেলবন্দিদের টুর্নামেন্ট বলেই কি?

সময় চলে যাচ্ছে। বুচান স্যারের কোনও পাত্তা নেই। উদ্বিপ্ন হয়ে বিনোদকে ও বলল, 'স্যার কোথায় গেলেন দেথে আসবি ?’

জীবন বলল, ‘হাতে আর মাত্র প্পেনে এক ঘণ্টা সময় আছে। স্ট্যালোন, স্যারের অপেক্ষয় তুমি থেকো ন।। ওয়ার্ম আপ শুরু করে দাও। জগিং, ফ্রি হান্ড আর শ্যাডো প্র্যাকটিসটা সেরে নাও। আমি তোমাকে পাঞ্চিং প্যাডটা করিয়ে দিচ্ছি। ততক্ষণে স্যার এসে যাবেন।’

জগিং শেষ করে স্ট্যালোন ফ্রি জ্যান্ড শুু করতেই বিনোদ এসে বনन, ‘গুরুদেব, সব্বনাশ হইসে। বুচান স্যার অহন হসপিটালে!’ বুকটা ধক করে উঠল স্ট্যালোনের। ও ব্যায়াম বন্ধ করে বলল, ‘কেন, স্যারের কী হয়েছে?
‘বাইরে তক্কাতক্কি হইসিন্न হিমাংশ দাশগুপ্তের লগে। স্যার মাথা ঘুইর্যা পইড়্যা গ্যাসে। আমি হসপিটালে গেসিলাম। ডাক্তারবাবু কইল, স্যারের প্রেসার ফল কইর্যা গ্যাসে। অসিত স্যার অহন ওহানে আসে। আমারে কইল, স্ট্যালোন রে রেডি ইইতে ক। স্যার এড্ডু সুস্থ ইইলে, লইয়া যামু।'

শুনে জীবন মারাহ্মক রেগে বলল, ‘হিমাংশ লোকটাকে আর সহ্য করা যাচ্ছে না স্ট্যালোন। ইচ্ছে করে এসব নাটক করছে। যাতে তোমায় ডিসটার্ব করা যায়। লোকটার খবর পরে নেবো। তুমি আর সময় নষ্ট কোরো না ভাই। চলো, স্যার যদি আসতে না পারেন, আমি তোমার সেকেন্ড হবো।'
...ঠিক ছ’টা বাজার প্চচ মিনিটে আগে মাইকে অসিত স্যারের গলা তুতে পেল স্ট্যালোন। আন্যাউন্স করছেন, কে কোন্ কর্নারে থাকবে। দরদর করে ও ঘামছে। নিরাপদবাবু শুো তোয়ালে দিয়ে (b) ঘ ঘাম মুছিয়ে দিলেন। ড্রেসিংরুম থেকে বাইরে বেরিয়ে আযা মীত্তির বিরাট

 মাত্র ওর সারা শরীরে কে যেন তাণ্ব তরু ক্র্ব্য্যী রেফারি দুজনের হাত
 গতকাল প্র্যাকট্টিসের সময় বুচান স্যার বনে দিয়েছিলেন, কালা কাউন্টার পাজ্জার টইইপের বক্সার। কী করে ও এই তকমাটা পেল, স্ট্যালোনের মাথায় তখন ঢোকেনি। সেভেন স্টারস ক্লাবের আমল থেকে ও কালাকে চেনে। ভয়ে ওর স্পারিং পার্টনার হতে চাইত না। বক্সিংয়ের থেকে কালার অন্লে বেশি ঝোঁকক ছিল বডি বিল্ডিংয়ে।

কিছুতৌ কাছে vেঁষছে না। কালা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে দেখে রেফারি ওকে একবার সতর্ক করে দিল। ঠিক তারপরই শিং বাড়িয়ে আসা থ্যাপা মেষের মতো ও অ্যাটকে এল। জ্যাব মারতে মারতে হঠাৎ একটা রাইট আপারকাট। ইচ্ছে করেই পাঞ্চগুলো নিতে থাকল স্ট্যালোন। না নিনে ওর শরীরটা তাতবে না। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ সেকেঙ্ডের মধ্যেই স্ট্যান্লান বুঝে গেন, এরপরই নিজেকে একটু গুটিয়ে নেবে কানা।

নাগালের বাইরে চলে গিয়ে সময় কাটাবে। দফায় দফায়, সুযোগ বুবে আ্যাটাকে আসবে। কোচ যা শিখিয়ে দিয়েছে, তার বাইরে যাবে না। ম্যাচটা জেতার চেষ্টা করবে পয়েন্টে।

ফার্স্ট রাউন্ডের মাঝামাঝি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেন্নন স্ট্যালোন। ওর আরও একটু অ্যাল্রেসিভ হওয়া দরকার মনে করে, কালা-র খুব ক্লোজ রেঞ্জে গিত্যে রাইট ছক মারল। কিল্তু, নিজেকে সামলে কালা আরও দ্রুত কাছে ওসে ওকে জড়িয়ে ধরল। মাথা দিয়ে গুতিয়ে ওকে ঠেলে নিয়ে গেন রোপের দিকে। দু'জনে জড়ামড়ি করছে দেখে, রেফারি ওদের ছাড়িয়ে দিলেন। সরে যাওয়ার আগে কালা ওর গায়ে থুতু ছিটিয়ে গেন। রেফারি কিন্তু দেখতে পেলেন না। স্ট্যালোন অবশ্য অবাক হল না। বহুদিন আগে কার একটা নেখায় ও পড়েিিল, 'নেভার ফাইট আগলি পিপল, দে झ্যাভ নাথিং টু লুজ।’ কালা-কে স্বচ্ছন্দে সেই দলে ফেলা যায়।

মিনিট দুয়েক কেটে গিয়েছে। অ্যাটাকে গিয়ে হ হাপ গीর্ড হয়তো একটু আলগা করে ফেলেছিন স্ট্যালোন। কালা-র পর্ট্যি আপারকাট ওর মাথায় এসে লাগল। খুব জোর ছিল সেই পাঞ্মে ছিখে অন্ধকার দেখন স্ট্যালোন। হঠাল টের পেল, শরীরের ব্যালার্শ্র্র্রিয়ে ফেলেছে। হুমড়ি
 না। রেফারি উবু হয়ে কাউন্ট তরু করেছেন। চোখ খুলে সঞ্জয় দত্তকে দেখতে পেন স্ট্যালোন। ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে মুন্নাভাই বললেন, ‘ডিফিট ইজ ডিক্লেয়ার্ড নট হোয়েন ইউ ফল, বাট হোয়েন ইউ রিফিউজ টু স্ট্যান্ড এগেইন। গেট আপ স্ট্যালোন, গেট আপ।’ কথাটা শুনে ফের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল স্ট্যালোনের। রেফারি ফাইভ কাউন্ট করার মব্যেইও উঠে দাঁড়াল।

ফার্স্ট রাউন্ডের ঘন্টা পড়ে যেতেই জীবন উটে এল কর্নারে। ওর চোথে মুতে বিস্ময়! তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে ও বলল, ‘কী হন স্ট্যাनোন, ঢুমি পড়ে গেলে ? ঠিক আছ তো?’

স্ট্যাল্লোন হাঁফাতে হাফাতে বলল, ‘তুমি চিত্তা করো না। আমি ঠিক আছি। বুচান স্যারের খবর নিয়েছ?’
‘আরে উনি তো হসপিটাল থেকে চলে এসেছেন। ওই যে উনি বসে আছেন কালকেতু স্যারের পাশে।＇
‘স্যারকে গিয়ে বলো，পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে আমি নেমে আসছি।’
‘তাই যেন হয়। মেরে ফাতরাফাই করে দাও কানামকে।’
সেকেন্ড রাউন্ডের ঘন্টা পড়ার পর গ্ষাভসে ঠোকাঠুকি করে প্রস্তত হয়ে নিল স্ট্যালোন। নাহ，আর বেশি সময় নেবে না। রেফারি ‘বক্স’ বলামাত্র কে যেন চিৎকার করে উঠল，‘মার，স্ট্যানোন মার।’ তুনেই দূরত্নটা কমিয়ে কালা－র কাছে চনে গেল স্ট্যালোন। ফের চিৎকার，＇মার， স্ট্যা－লো－ন মা－র।＇কালাকে স্টান্স নেওয়ার সময়ই ও দিল না। তৃতীয়বার ‘মা－আ－আ－র，স্ট্যা－এ－এ－লো－ও－ও－ন। মা－আ－আ－র’ কানে যাওয়া মাত্রই ও ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝড়ের গতিতে একের পর এক পাঞ্চ করে যেতে লাগল। এই নে কানা，এটা রুসাতিকে বিরক্ত ক্র্小ি জন্য। এই নে এটা，আমাকে ফাঁসানোর জন্য। এই নে এটা সদাশিবকীকাকে ভয় দেখানোর জন্য। মার খেতে খেতে কালা পিছিয়ে স্লেত্রী। ফেইন্ট করার চেষ্টা করছে। কিষ্তু স্ট্যালোনের দু＇টো হাতই সমাফেটেলছে। রাইট－নেষ，
 গিয়েছে। একটা হক প্জরে লাগতেই বলে বাকিত্যে উঠন্ল। শেষে শরীরের সব শক্তি মুঠোয় নিয়ে এসে স্ট্যালোন এবটা রাইট एক মারন। কালা－র দিকে আর ও তাকালই না। ম্যাচ ইজ ফিনিশড। রেড কর্নারে গিয়ে，বুচান স্যারের দিকে তাকিয়ে ও একহাত पুলে মাফতে লাগন।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বুচান স্যার कী যে বলছেন। তুনতেই পেল না স্ট্যানোন। প্রায় হজার তিনেক মানুষ একসদ্গে চিৎকার করহে．．．







ধরলেন। স্ট্যালোন দেখতে পেল，সাধনদা লাফিয়ে রিংশ্যে উঠে আসছে। অন্যদিক থেকে জীবন আর বিনোদ। সেই সময়．．．ঠিক সেই সময় স্ট্যালোনের চোvে পড়ল，কয়েক ফোঁাটা রক্তের মাঝে তিনটে দাঁত পড়ে রয়েছে। নিচু হয়ে দাঁতণুলো তুলে নিল ও। কালা－র তিনটে দাঁত！একটা হুকেই উপড়ে গিয়েছে। সেই মুহূর্তেই স্ট্যালোন ঠিক করে নিল，সারা জীবন এই তিনটে দাঁত ও স্যুভেনির করে রাখবে।

রাজ্যপালের হাত থেকে ট্রফি নিয়ে，কাঁধে চড়ে স্ট্যালোন ড্রেসিংরুমে ফিরে এল। বুচান স্যার ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন，তোকে কত কটু কথা বলেছি রে ওুয়ার। জক্তুর মতো খাট্টেয়েছি। তুই নোস， আমি একটা আন্ত ক্রিমিনাল।’

বনেই হাউহাউ করে স্যার কাঁদতে শুরু করনে। স্যারকে কখনও কেউ কাঁদতে দেখেনি। ড্রেসিংরুমে পিন ড্রপ সাইলেন্স। দেখে স্ট্যানোনের কান্না পেয়ে গেল। ভাঙা গলায় ও বলল，‘আপ্কি⿵⿰亻丨丶⿻工二灬 আমার ভালোর জন্যই বলেছেন স্যার। না হলে আমি চ্যাম্পিয়নাহুচ পারতাম ना।＇

ঘরে ঢুকে রাহুল স্যার বলনেন，‘স্ট্যালোন ব্প্যিপাল সাহেব কাল বিকালে তোমকে রাজভবনে নিয়ে ব্রে⿵冂⿱八口刂七刀 বলনেন। বুচানবাবু， আপনাকেও সজ্গে নিয়ে যেতে বলেছেন্গু（o）

শুনে ঘরের সবাই হই হই করে উঠল। বিনোদ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল，‘থ্রি চিয়ার্স ফর গুরুদেব，হিপ হিপ হররে।’

ড্রেসিং রুমের ভিতরে তুকে অসেছেন কালকেতু স্যার। পর্দার সামনে থেকেই উনি বললেন，‘সাইলেন্স প্নিজ। আমার একটা অ্যানউন্সমেন্ট আছে। ঘণ্টাখানেক আগে এইখানে দাঁড়িয়ে স্ট্যালোনকে আমি বলে গিয়েছিলাম，চ্যাম্পিয়ন হলে দুটো সারপ্রাইজ দেবো। হিয়ার ইজ সারপ্রাইজ নাম্বার ওয়ান।’

কথাগুলো বলেই উনি পর্দাটা তুলে ধরলেন। স্ট্যান্গোন অবাক চোথে দেখল，মা ঢুকে আসছে। মায়ের পিছনেই বাবা！তার পিছনে রুসাতি আর প্রিয়াদি। এ कী，ও কি স্বপ্ন দেখছে？তবে যে মাস তিনেক আগে রাহু স্যার বনেছিনেন，মানদহের গঙ্গায় নৌকাডুবিতে মা আর

বাবা মারা গিয়েছে? চোখাচোখি হতে রাহ্হল স্যার বললেন, ‘তোমার মা-বাবাকে খুঁজে আনার পিছনে পুরো কৃতিত্বটা কালকেতুর। আমরা ভুল থবর পেয়েছিলাম।'

ওকে দেখে মা কাঁদছে। কতদিন মাকে ও দেখেনি। আর থাকতে না পেরে স্ট্যা-লো-ন দু’পা এগোতেই কালকেতু স্যার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'সারপ্রাইজ নাম্বার টু-টা আগে শোনো। তার পর মায়ের কাছে যাবে। জয়ণ্ত, তুমি এসে সেটা বনো।'

ল’ইয়ার জয়স্তনারায়ণবাবুকে চিনতে পারল স্ট্যা-লো-ন। উনি বললেন, তোমার জন্য একটা থুশখবর আছে স্ট্যালোন। কলকাতা হাইকোর্ট গতকাল বিকেলেই তোমার জামিন মঞ্জুর করেছে। কোর্ট থেকে কাল সব কাগজপত্তর এসে গিয়েছিন। কিক্তু, তোমাকে জানাতে আমি মানা করেছিলাম। রাহ্থন স্যার সব রেডি করে রেখেছেন। ইচ্ছে করনে, তুমি কাল সকালেই মা-বাবার সঙ্গে বহরমপুর চলে যেতে পাক্রেy'

পুনশ্চ : দমদম সেন্ট্রাল জেনে এমন দৃশ্য आব ⿵冂ক্ৰীনওদিন দেখা যায়নি। সেকেন্ড কাউন্টিংয়ের পর সব বন্দি ফল্ট্ৰ কিটটে চলে এসেছে। অনেকের চোখেই জন। নান রঙের টি শার্ট্রির্রে সাদা ট্রাউজার্স পরে
 রয়েছেন পাতিয়ানা থেকে আসা চিফ কোচ হরবিন্দর সিং আর অসিত স্যার। এশিয়ান গেমসের কোচিং ক্যাম্প खরু হবে আর মাসখানেকের মধ্যে। ক্যাম্পের জন্য সিলেক্টেড হয়েছে ও। রাতে রাহুন স্যারের কোয়ার্টারেই থেকে গির্যেছিেেন হরবিন্দর স্য়ার। উনিও দিপ্মির ফ্লাইট ধরার জন্য বেরিয়ে যাচ্ছেন। টেবলের উপর খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছেন। কাগজেরু: প্রথম প্ৰচায়: , থুর্র বড় করে বেরিয়েছেছ্রে স্ট্যালোনের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার খবরটা।

বাইরে কোয়ালিস গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রুসাতিরা। ঋभি৬ স্যারের সঙ্গে গেটের বাইরে বেরিয়ে এল স্ট্যার্মেন। অর হাড় চ্যাম্পিয়নের ট্রফি। মাস ছয়েক আগে এই জেলে যেদিন ও ঢুকেছিল্ল, সেদিন ভবেনি, কোনওদিন বেরিয়ে আসতে পারবে। পিছন ফিরে ও

একবার বিনোদকে ঋুঁজন। কাল রাত থেকে বাঙালটা কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েছে। ওর জন্য মনটা থুব খারাপ হয়ে গেল স্ট্যালোনের। গাড়িতে ওঠার আগে শেষবারের মতো ও একবার গেটের দিকে তাকাল। তখনই দেখতে পেল, শ্যামাচরণ নাহা দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন। গতকাল সেলে বসেই কিন্ত্ উনি বলে দিয়েছিলেন, কাল সকালে তোমার সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা হবে। ও পাল্টা হাত নাড়তেই অসিত স্যার জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘কে গুডবাই জানাচ্ছ স্ট্যালোন ? আমাকে ?’

স্ট্যালোন বলল, ‘না স্যার। আপনারা সামার জন্য যা করেছেন, জীবনেও ভুলব না।'

গাড়ি যশোর রোডে পড়া মাত্রই ট্রফিটা মায়ের হাে্ঠুুুেে দিল স্ট্যানোন। সামন্রে সিটে বসেছে রুসাতি। পিছনের সিষ্টি বাবা-মায়ের সঙ্গে স্ট্যালোন। হাওয়ায় রুসাতির চুল উড়ছে (নু ফিরিয়ে রুসাতি বলन, ‘কাল রিংয়ে তুমি পড়ে যাওয়ার পর ড্小 ভেবেছিলাম, বোধহয়
 তুমি চেগে উঠলে। মার স্ট্যালোন মর্রুধিক চিৎকার করেছিন গো?’

স্ট্যাল্লোন চুপ করে রইল। ও জীনে কে চিৎকারটা করেছিল, কিল্ট্g কাউকে কোনওদিন বলবে না।

