

> তিন বন্ধু কিশোর চিলার
> টেকির দানো রকিব হাসান


প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/8 সেখনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রচ্থস্বত্: নেখকের
প্র৫ম প্রকাশ
र००১
প্রচ্ছদ
টিপু কিবরিয়া

## সুদ্রাকর্গ

কাজী আনোয়ার হোসেন
সেশ্যনবাগান প্রেস
২৪/8 সেশ্নবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অञ-প্রতিষ্ঠান]
২8/8 সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩১ 8১৮8
E-mail Projapoti@ssl-idt.net
পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/8 সেফনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংন্লাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
TERRIR DANO
By: Rakib Hassan
ISBN 984-462-292-1
মূब্য ll आটত্রিণ টাকা

থ্রিয় পাঠক বক্দুরা-
ত্তিন বদ্ধু'র তর্রফ থেকে তোমাদের স্বাগতম।
আমি কিশোর পাশা বলছি।
নতুন যারা, আমাদের পরিচয় জানো না,
जাদের জানাই, অমি বাঙানী।
আমার এক ব্ধু মুসা আমান, আমেরিকান নিজ্যে।
অন্যজন রবিন মিনফোর্ড, আইরিশ আহেরিকান।
ততিন গোল্যে্দা' হিসেবে আমরা পরিচিত।
आমাদের মূল घাঁট আমেরিকার রকি বীচে।
রহস্য ও অ্যাডভেঞ্ঞার্রের খাতিরে বে কোন জায়গা,
বে কোন শহর, যে কোন সময়ে, এমনকি যে কোন গহেও
চলে বেরে পারি আমরা।
পুরান্না পাঠকরা, দয়া করে ‘িলার’-এর সক্রে
‘থ্রিলার’-কে ఆनिশ্যে ক্েেলো না।
এ দুটো সম্পৃণ আলাদা সিরিজ। এ বইয়ে মনে হবে
অনেক কিছ্দূ উদ্টেট, অবাস্তব, অত্রিপ্রাকৃত।
কিন্মু কি প্রয়োজন চূলচেরা বাৰ্তেব বিশ্নেষণের;
মজা পাওয়াটাই জাসল কथা, তাই না?

প্রজাপতি প্রকাশন থেকে
তিন বন্ধু সিরিজের আরও ক'টি বই:
आমি রবিন বনছি, গরর্মে ছুটি, নেতা নির্বাচন, উড়োচিচি, মোমের পুতুল, রহস্যের ধোঁে, হার্রজিত, পাগলের শুধुধন, ভিনদেশী রাজকুমার, বিড়ালের অপরাধ, ভোরের পিশাচ, অভিশষ্ঠ নকেট, কবরের প্রহযী, প্้ঁচার ডাক, ভয়াল দানব, টক্কর, এখানেও আামেনা, নতুন স্যার, মাছির সার্কাস, تঁটকি বাহিনী, চাঁদhর অসুখ, ড্রাকুলার রক্ত, আবার ঝাম্যনা, মাছেরা সাবধান, বড়দিনের ছুটি।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদ্দে ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বा নেয়া, কোনভবে এর প্রতিনিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকার্রীর লিথিত অনুরত্যি ব্যতীত এর কোন অংশ দ্র্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ। সেদিন ছিন আমাদের ক্লাসের মাঠ পর্যায়ে গবেষণার দিন। কানটু বলি কেন তাকে জানো? গায়ের রঙ কানো বলে।
মিস্টার হোমার, মিসেস ডকট্রিন ও আমাদের ক্ৰাসের আরও কয়েকজন টীচার তুন্ন ুনে দেখছেন হনুদ স্কুল বাসটায় ঠিকমত চড়ছি কিনা আমরা।

সারির মাথায় প্রথমেই রয়েছে কিশোর পাশা। সব কিছুত্তেই আগে আগে থাকা চাই তার। পেছনেে তার দুই চামচা যুসা আর রবিন।

দিনটা ধূসর। আকাশে ভেসে বেড়ানো কালো নেঘ সূর্य ঢেকে দিত্যেছে। রেডিওতে আবহাওয়ার সংবাদে বলেছে বৃষ্টি হবার সম্টাবনা শত্করা নক্ৰই ভাগ।

ওসব নিয়ে মাথাব্যथা নেই আমার। স্কুনে ঘরের মধ্যে যে বসে থাকতে হয়নি এতেই ચুশি।

সারিতে আমার সামনে রয়েছে আমার বন্ধু ক্যাপ। দুফুমি কর্রে তাকে ধাক্কা দিয়ে তার সামনের ছেলেটার ওপর ফেনে দিলাম। ক্যাপ-এর আসন নাম এরিক, কিন্ভ সবাই ডাকে 'ক্যাপ'। কারণ সব সময় তার মাথায় থাকে একটা বেজবল ক্যাপ। ওই ক্যাপ্ ছাড়া দেখা যায় না তাকে। রকি বীচে অল্প কিছूদিন হলো এসেছে। মোটামুটি খাতির হয়ে গেছে আমার সজে। তবে বক্ধুত্য যাকে বনে সেটা এথনও হয়নি।

সামনের ছেলেটাও কম যায় না। घুরে দাঁড়িয়ে ক্যাপকে ধাক্কা মেরে আমার ওপর ফেনে দিল।
‘এহ্হে, দিলে তো গামটা আমার গনায় ঢুকিয়ে!’ আমার কাঁধে ঘুসি মেরে প্রতিশোধ নিন ক্যাপ।
'মুসিবত!' আমাদের দিকে তাকিয়ে অ্রকুটি করনেন মিস্টার হোমার। 'มুসিবত' বলাটা তাঁর মুদ্রাদোষ। বহবার বহু জায়গায় নিরে গেছেন তিনি, যা সত্যিই মুসিবত ছিল আমাদের জন্যে। তবে শিক্ষক হিসেবে তিনি খারাপ নন, এটা ग্থীকার করতেই হবে। যাই হোক, ওই একটা শব্দ দিয়েই বিরক্তি প্রকাশ করলেন তিনি। আর কিছू বলনनেন না।
'জभলে আমাদের কাজটা কি?' মোড়ক খুলে আরেক টুকরো বাব্ল্ গাম যুখে পুরল ক্যাপ। 'কি থোজাবে?'
'কি আর, গাছপালা।’
গ্রীন ফর্রেস্টে কেন নিয়ে এসেছেন টীচাররা, আমিও ভানমত জানি না। ক্মাসে সেদিন কি সব নোটফোট নেয়ার কथা বলছিলেন। কান দিইনি।
'আই টেরি, বাব্-্ গাম থাবে?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করন টাকি। আমার আরেক বক্ধু।

টাকির পেছেনে রয়েছে কডি। সে-ও বাব্ল্ গাম চিব্চ্চে। ভभি দেখে মনে হচ্ছে ওঔনো চিবানোর ওপরই নির্ভর করছে এখন তার বাচাচা-মরা।
টেরির দান্ো
‘ঘাও fক করে এ ভাবে?’ কডিকে জিজ্মেস করলাম। ‘ব্রেইসে আটকায় না?’
চওড়া হাসি দিয়ে দাঁত বের করে দেখাল কডি। কিচ্কিচ্ করে কামড়াল। 'কই, আটকাল কই?'

ওর ব্রেইসের রঙ নীল। সুযোগ পেলেই দেথিয়ে দেয়। কেন কে জানে। এর মধ্যে বিকৃতি ছাড়া সৌন্দর্য কিছ্র আছে কিনা আমার অন্তত জানা নেই।

টাকির দেহটা খাটে, সেই তুলনায় মোটা। নাকের ওপর মস্ত এক আাঁচিল। লম্বা লম্বা দুল।

কডির চুল রেশমের মত। দেখলে মনে হয় রঙ উঠে গেছে। ইদানীং দাঁতের মত চোথেও সমস্যা দেখা দিয়েছে তার। চশমা পরতে হচ্ছে।

পোশাক পরেছে দু’জনেই এক রকম-রঙ চটা জিন্স্, আর সাইজে বড় ঢলঢলে টি-শাট।

একে একে বাসে চড়তে লাগলাম সবাই।
সামনের সীটে বসে গেছে ইতিমধ্যে কিশোর আর রবিন। এখানেও আগে থাকা চাই ওদের। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে কিশোর, গোয়েন্দাগিরির বেজায় শv কোঁকড়ামুলো ট্যোটনা শার্লকটার। তার দোস্ত রবিন ওরফে লালটুটা কোলের ওপর একটা নোট্বুক নিয়ে কি যেন লিঘছে। ঘামলে কিংবা অতিরিক্ত পরিশ্রম করনে মুঘটা পাকা টম্মেটোর মত হয়ে যায় তার। সে-জন্যেই নানটু। অनা পাশে জানালার ধারে বসা কালইুটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

এত জোরে আমার গায়ের ওপর এসে পড়ল ক্যাপ, আরেকটু হলে হ্মডড়ি থেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম দুই সারি সীটের মাঝখানের গলিটাতে। আমাকে ধাক্কা দিত়ে সরিয়ে সীটে বসে পড়ন সে। পিছনে সরে গেল জানানার ধারে।
‘দেথো, चूব অन্যায় করলে!’ চেচচচিয়ে উঠনাম। ‘আমি ওখানে বসতে চেয়েছিলাম।
‘সীটে তো আর তোমার নাম নেখা নেই। যে আগে বসতে পারে,’ আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগন সে। জোরে হাगনে বাঁশির মত তীক্ষ শব্ম বেরোয় তার গলা থেকে। এ মুহূর্তে ওর চেহারাটা লাগছে ডিজ্জনির কমিকের লম্বা চারকোনা মৃখওয়ানা কুকুরটার মত। বড় বড় কান দুটো বেজবল ক্যাপটার ওপর চেপে আছে।
'ফেরার পথে আমি কিন্ন জানালার কাছে বসব, আগেই বনে দিচ্ছি,' ক্যাপকে বनलाম।

সে কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করুল ক্যাপ, ‘গ্রীন করেস্ট নাম কেন ఆটার? রু ফরেস্ট কিংবা রেড ফরেস্ট নয় কেন?'
'কারণ, বনটার মাनिক ছিল গ্রীন নামে এক লোক,' জানাनाম। 'অন্য নাম रলে বনটার নামও অन্য কিছ্ন হত।
'জানতাম,’’ ক্যাপ বनল। ‘এমনি জিজ্ঞেস করনাম। ঢুমি জানো নাকি দেখার জन्यে।'

উফ্, কি মিথ্যুকরে বাবা!
ওর’ মাথার ক্যাপটা ধরে হ্যাচকা টানে ঘুরিয়ে দিলাম। সামনের বারান্দাটা চলে এল घাড়ের ওপর। ক্যাপ নড়ানো পছন্দ করে না ও। বিশেষ করে এ ভাবে পেছূনে ঘোরানো। চটে উঠন। তাতে খুশি হলাম আমি। জানালার কাছের সীট

দখলেরপ্রতিশোধ নিতে পেরে।
কয়েক মিনিট পর গ্রীন ফর্রেস্টের দিকে রওনা হলো বাস। আরও কয়েক মিনিট পর এবড়ো-খেবড়ো রাত্তা দিয়ে ঝাঁকি থেতে থেতে এগোল। এবং আরও কয়েক মিনিট পর্র আবার সারি দিয়ে বাস থেকে নামা তরু কর্নनাম আমরা।

তাকিয়ে आशি বনের নম্ষা লম্মা গাহ৫নোর দিকে। মেঘে ঢাকা কান্ো আকাশের মাথা ছোয়ার চেষ্ঠা করছে। এমন দিনে মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় না বেরোনেই কি হত না!

- 'তোমাদের ওঅর্ক শীটে দুটো কনাম বানাবে,’ মিসেস ডকট্রিন বননেন। ‘এবটা বুনো প্রাণীর জন্যে, আরেকটা উদ্ডিদের।’
‘তোমার নামটা গাছের সারিতে লিچে ফেলব নাকি?' হেসে জিজ্ঞেস কর্ল आমাকে কডি।

কি ইগ্গিত করেছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না। 'তালগাছ' বোঝাতে চেয়েছে। घুসি মারলাম তার মাথা সই করে।

ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলল সে। ফ্যাক্্যাক করে হাসতে লাগল। জিভের ডগায় চনে এসেছে বাবল্ গাম।

এত জোরে তার পিঁঠ থাপ্পড় মারল ক্যাপ, গামটা উড়ে চলে গেল মুষ থেকে।
ঘুসি মারতে গেল তাকে কডি। কিন্ত সরে গেল ক্যাপ।
ধরতে পারল না কডি।
ছোট ছোট দনে ভাগ করে দিলেন আমাদেরকে টীচার। গাছপালার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেরেকে চলে যাওয়া সরু একটা কাঁচা র্রান্তা ধরে হাঁটতে ঔরু করলাম আমরা।

বনের মধ্যে বেথি ঠাণ্গ। অঞ্ধকারও বেশি। ইস্, সূর্য यদি উঠত!
'গাছের ওপরের ওই সবুজ জিনিস্জো কি?' জিজ্ভেস করন ক্যাপ। 'মস नाকি? মস কি বুন্নে প্রাণী, না উ㢈দ?
'প্রাণী হলেইই বা আমার কি, উদ্দিদ হলেই বা কি? বেঁচে থাকার জন্যে ওসব জানা জরুরী মনে করি না।

ওজর্ক শীটে খসথস করে কি যেন লিথল সে।
আমারটা ফাঁকা। কিছূই निথিনি। আশেপাশে কতখেনো গাছ আর আগাছা দেখতে পাচ্ছি। ওসব ফালতু জিনিসের নাম निখতে ইচ্ছে কর্ল না।
‘প্রাণীকூলো সব মুকিয়ে পড়েছে,' কয়েকটা ছেলেমেয়েকে বোঝাচ্ছেন মিসেস


ওপর দিকে তাকালাম । घন পাতার জনেযে বাসাটাসা কিম্ম চোথে পড়ে না। চেষ্টা করনে হয়তো পাখির বাসা দেথা যায়, কিক্টে কে করে অত কষ্ট।

হঠাৎ শোনা গেন কিশোরের চাপা কণ্ঠ, 'হর্রিণ! হরিণ!'
তাক্রিয়ে দেথি পাথরের মৃর্তি হয়ে গেছে সে আর তার দৃই দোজ্ত। গাছপালার মাঝখানে সর্রু একটা ফাঁকের দিকে নজর। ঠোটে আకুন রেথে সবাইকে হপ থাকতে ইশারা করছে।

টাকি, কডি, ক্যাপ आর आমি দৌড়ে গেলাম। ক্জি চোখমুখ কৃঁচকে দৃষ্টি


চনে গেছে,' কিণোর बানান।
‘অল্পের জন্যে দেখতে পারলে না,’ বলन রবিন। ওঅর্ক শীটে ‘হরিণ’ শব্দটা লিথতে দেথলাম ওকে। তালিকায় আরও চারটে নাম যোগ হয়ে গেছে ইচিম্ব্যেই। আমারটাতে একটাও নেই।
‘বাদুড়টা দেথলে?’ রবিনকে জ্জ্ঞেস করল কিশোর।
'বাদूড়?' মাথা নাড়ল রবিন। 'না, দেথিনি।'
'ওই তো, ঝুলছে,' আমাদের পেছনে একটা গাছের ডান দেথান সে। 'ঘুমিয়ে আছে।'

ফিরেও তাকানাম না। ওই কুৎসিত কদাকার উন্টো হর্েে ঝুলে থাকা প্রাণীওুোকে দেখতে বয়েই গেছ্ছ আমার।
'ওই যে বার্চ ঢ্রী,' কানটুটা বनন।
 বলन, 'লিথে ফেলো।'

ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে চনে গেছে কডি, টাকি আর ক্যাপ। ওদের ধরার জন্যে দৌড় দিলাম।

সবাই পরিশ্রম করছে। आমি বাদে। আমার অত নম্বরের দররকার নেই। বনে এসেছি মজা করতে, যাকে বলে পিকনিকের আনন্দ। কে যায় উদ্ডुট বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে এখানে।

বনের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এপিত়ে চলनাম আমরা। খানিক পর সূর্य উঠন। আলোর হনুদ রশ্মিখেো মাটিতে এসে নামতে নাগন পাতার ফাঁক-কোকর দिয়ে।

বিষাক্ত পয়জন আইভির ওপর ধাক্কা দিয়ে ফেনে দিতে চাইলাম ক্যাপকে। আমার মতলব বুবে লাফ দিয়ে সরে গেন সে। পা পিছলে পড়ে গেনাম।

মুখ তুলতেই চোখে পড়ল সাপটাকে।
মাত্র হাতখানেক দূরে।
উজ্ঘ্ণ সবুজ রঙ। যথেষ্ট বড়।
দম আটকে কেলোছি। অসহায় চোথে তাকিক্যে আছি বোবা ইয়ে।
মাথা তুনन ওটা, চোয়াল ফাঁক কত়ন, বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত বেরিয়ে এল চেরা লাল জিভটা।

ছোবল হানার ভপ্পিতে এগিয়ে আসতে তুরু করুল ফাঁক করা চোয়াল দুটো।
চোথ বন্ধ করে চেঁচিত়ে উঠনাম।

## দूই

ক্ষ ব্যথার অপেক্ষা করছি।
কি্ম এন না ব্যথাট।
চোথ মেলে দেথি, সাপটাকে ধরে কেলেছে মুসা।
'মু-মু-মুসা...' তোতলাতে তরু করলাম।
'习ু-মু না, ৩ধू মুসা। টেরি, সত্যি ভয় পেয়েছ?'

সাপটাকে আমার চোখের সামনে তুনে ধরন সে।
সাপের কানো চোখ দুটো তাকিয়ে আছে আমার দিকে। থেকে থেকেই বেরিয়ে আসছে লাল্ল জিভটা।
'এটা একটা নির্বিষ ঢোঁড়া সাপের প্রজাতি, কামড়ানে কিছুই হয় না,' মুসা বনল। 'घাসের মধ্যে থাকে। ঢোঁড়া সাপকে ভয় পাও তুমি?’

পেছনে ট্যাটনা শার্লকটার পিত্তি জ্রানানো হাসি ওনতে পেনাম।
মাথায় হাত বুনিয়ে সাপটাকে আদর করন মুসা। তার আঙ্রেনের ফাঁক গলে পিছলে নেমে যেতে ওরু করল ওটা।
‘উম!‥नা না, ভয় পাই না! ভয় পাব কেন?’ ঢোক গিন্ে বলनাম। গनা কাঁপছে।

হহসে উঠন ক্যাপ। তীক্ষ্ বাঁশির মত স্বর ।
আস্তে করে সাপটাকে মাটিতে নামিয়ে দিন মুসা।
লাফ দিয়ে সরে গেনাম । আবার যদি আমাকে কামড়াতে আসে ।
কিন্ভ নিঃশব্দে ঘাসের মধ্যে ঢূকে গেল ওটা।
চুক্ চুক্ শব্দ করে আমার দিকে তাকিয়ে করুণার ভগ্গিতে মাথা নাড়তে নাগল কান্নটু।
'এটার নাম লিখে রাখো,' রবিনকে বনল কিশোর । ‘গ্রীন স্নেক। ওয়াইল্ড লাইফ কলামে। সাতটা হলো।’
'মুরগীর ছানাও নিথঘ ফেনি?’ আড়চোথে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল কানটু। ‘আটটা প্রীণীর নাম হয়ে যেত ।’
‘বাজে কথা বনবে না!’ চেঁচিয়ে উঠলাম। মনে হলো, মুরগীর বাচ্চার চি-চি স্বরই বেরোল গলা থেকে।

কডি, ক্যাপ আর টাকিকে আসতে বনে পা বাড়ালাম। গট্ গট্ করে এগিয়ে চলল্নাম রাস্তা ধরে। পেছনে টিটকারি মেশানো হাসির শব্দ কানে আসছে।
‘খারাপ নাগছে?' আমার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করন ক্যাপ।
রাগ দমন করতে কষ্ট হনো। এ ভাবে আর কতদিন ছাগন বানাবে আমাকে ট্যাটনার দল? অনেক চেষ্ঠা করেও ওদের হারাতে পার্রিনি একটিবারের জন্যেও। রাগটা সে-জন্যে বেশি হচ্ছে।

আমাদের পাশ কাট্যিয়ে চলে গেন ট্যাটনারা। হাতের ওর্ক শীটগুলো দোলাতে দোলাতে। যাওয়ার সময় হাত দিয়ে ছোবল মারার ভঙ্গি করন কালটুটা। সাপের মত হ্সিহিস্স্ শব্দ করল। হেসে ফেলল তার লালটু দোস্ত।
'কিছু একটা করডেে না পার্নে এই সাপ নিয়ে বহুদিন জ্াল্লাবে আমাকে।' দীর্ঘশ্বাসটা চেপে রাখতে পারলাম.'না।
'শ্বু ওরা না,' কডি বলন । 'ক্কুলের অনেকেই জ্বালাবে।'
পা টেনে টেনে এগোলাম। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চুইয়ে নেমে আসছে সোনালি রোদ। লাফ দিয়ে রাস্তায় এসে পড়ন একটা সুন্দর নান রঙের কাঠবিড়ান্ন । কোন আগ্রহ নেই আমার ।

মেজাজটা একেবারেই গেছে। হাঁদার বাচ্চা ঢোঁড়াটা পায়ের নিচে পড়ার আর সময় পেল না! আর কালটুটাও যেন ওত পেতেই ছিল।

সামনে হাসাহাসি শোনা গেন । কেউ হাসনেই এখন মনে হচ্ছে আমাকে নিয়ে

হাসছে।
'সাবধান, টেরি । گঁয়াপোকা ! কামড়ে দেবে কিন্ত,' টঁয়াপোকা দেখিয়ে হেসে উঠল্ল একটা ছেলে।
‘এক চড়ে দাঁত ফ্লে দেব!’ রাগে চেঁচিয়ে উঠঠলাম ।
রাশ্তা ধরে হাঁটছি। বনের কিছ্ইই যেন আর চোখে পড়ছে না এখন আমার। রাগে ঘোল! হয়ে গেছে মগজ। চোখ অঞ্ধ। সবাই যার যার ওঅর্ক শীট নিয়ে কাজ করছে, আমি বাদে।

কিছুই লিথছি না। গরম হয়ে উঠেছে घাড়। কান ঝাঁ-ঝঁ করছে। মুতে বসে বিরক্ত কব্রছে সাদা রঙের খুদে মাছির দল। ওশুলোও যেন রসিকতা ঔরু করেছে আমার সজ্গে। থাপ্ৰড় মারতে গিয়ে নিজের গালেই ব্যথা পেলাম ।

রাস্তাটা শেষ হতে হাপ ছেড়ে বাঁচলাম। পার্কিং নটের কাছে বেরিত়ে এসেছি। ঘাসে ভরা মাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে ক্কুন বাস।

বাসের কাছ থেকে কয়েক ফুট দৃরে ভিড় জমিয়েছে ছেলেハ্যেয়েরা।
টাকিকে দেথে এগিয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'ভিড় কিসের?'
ওকে কিছ্র বলতে হলো না। নিজেই দেঈতে পেলাম ।
গায়ে গা ঠৈকিয়ে মুসাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ছেলেমেয়েরা। কেউ নড়ছে না।
সবার চোখ মুসার দিকে।

## তिन

C
রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কালটুটা। মুখে স্মিত হাসি ।
খেলা দেথাচ্ছে সে।
হাতের তালু মেনে ধরল। সবাইকে দেখাল, বড় বড় দুটো বোলতা হেঁটে বেড়াচ্ছে তার তালুতে।

বোলতা! দম আটকে এল আমার ।
একটা বোলতা হাতের তান্থ থেকে কজ্জ বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেল। ঘুরে আবার ওপরে উটে এগিয়ে গেন বাহর দিকে। অন্য বোলতাটা চুপচাপ দাড়িড়ে আছে তালুতে।

মুসার সামান্য দৃরে দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার হোমার আর মিসেস ডকট্রিন। চোথে প্রশংসার দৃষ্টি।

মিস্টার হোমার হাসছেন।
মিসেস ডকট্রিন উদ্দিগ্ন । 'সাবধান, মুসা । দেখো, হুল না ফুটিয়ে দেয় ।’
‘ব্যথা না দিলে ফোটাবে না,’ गোলায়়ম গলায় বলম মুসা।
'অনুভূতিটা কেমন বলো তো?' জিজ্ঞেস করল একটা ছেনে।
'সামান্য সুড়সুড়ি নাগছে। আর কিছ্র না। হাতে নিয়ে দেখতে পারো।'
'না না, দরকার নেই,' পিছিয়ে গেল ছেলেটা।
মেয়েদের দিকে তাকাল মুসা। 'নেবে নাকি?'
আওকে উঠন্न কেউ। কেট গোঙান। নিজ্রের হাতে বোলতা ছাঁটছ কল্পনা

করে শিউরে উঠল কেউ কেউ। লোট কথা, কেউ নিতে রাজি হনো না।
‘ছেড়ে দাও না বাবা! অনেক তো হনো,’ অনুরোধ করন একজন। ‘হল ফোটালে বুねবে মজা।'

বান্হ বেয়ে শার্টের হাতার দিকে উঠে যাচ্ছে একটা বোলতা। শার্টের মধ্যে यদি ঢুকে যায়, বেরোতে না পেরে घাবড়ে গিয়ে হন ফুটানো তরু করে, তখন কি করবে কালটুটা!

চিৎকার যে করবে না, সেটা জানি। আমার চেয়ে বড় সাক্ষী তো আর নেই। কত৫লো মাকড়সা বয়ামে রেথে ওকে হাত ঢোকাতে বাধ্য করেছিলাম। কামড়ে কামড়ে অতিষ্ঠ করে ফেনেছিন মাকড়সাগুলো। টू শব্দ করেনি ও।

অन্য বোলতাটাও হাত বেয়ে উঠতে ওরু করল ধীরে ধীরে।
 রোদের আলোয় জট পাকানো তার্রের মত লাগছে। উত্তেজনায় জ্বনজ্বল করছে চোথের তারা।

দে বোলতা! দে কামড়ে! মনে মনে অনুরোধ করললাম পোকা দুটোকে।
ग্যীকার করছি আমার ভাবনাঔলো ভাল নয়। কিষ্ঠ কানটুটা আমাকে ভীষণ রাগিয়ে দিয়েছে। ওর শাস্তি হওয়াই উচিত।
‘বোনতা, তোর পায়ে পড়ি! একটা ছোষ কামড়! মাত্র একটা! দে না ভাই!’ কাতর অনুনয় করে বললাম। অবশ্যই মনে মনে।

কিন্জ ওরা বোধহয় থট রীডিং জানে না। মানুমের মনের কথা পড়তে পারর না। সে-জন্যেই আমার অনুরোধ রাখল না।

শার্টের হাতার কাছে গিয়ে ঘুরে গেন বোনতাটা। হাত বেয়ে নেমে চলে আসতে লাগল কনুইয়ের কাছে।
‘বোনতারা খুব ভদ্র স্বভাবের,' মোনায়েম কঠ্ঠে মুসা বলন।
দুটো বোলতাই এখন তার হাতের তালুতে।
আমার দিকে তাকিয়ে হাসল মুসা। অবাক লাগছে আমার। পোকা দুটোকে সামলাচ্ছে কি করে? উড়েও যাচ্ছে না। কামড়াচ্ছেও না।

বোলতাকে আমি ভীষণ ভয় পাই। ছোট বেনায় হুন যুঢ্য়েছিিন। সাংঘাতিক জ্বালা। তার পর থেকেই ভয়।
'আর কেউ করে দেখতে চাও?' জিজ্ঞেস করল মুসা।
ভীত হাসি শোনা গেল ভিড়ের ভেতর থেকে। কিন্ট ওর পাগলামিতে সাড়া দেবার মত একজনকেও পাওয়া গেল না।
‘টেরি। নাও,’ চিৎকার করে উঠল মুসা। 'তুমি আমার চেয়ে ভান পারবে।’
আমি সরে যাবার আগেই বোনতা দুটো ছুড়ে মারল সে।
চিৎকার দিয়ে এক नাফে পিছিয়ে গেনাম।
চারপাশে হাসাহাসি তরু হলো।
একটা বোনতা আমার কাঁধে বাড়ি থেয়ে গিয়ে ঘাসের ওপর পড়ন।
আরেকটা আমার পাশে দাঁড়ানো ক্যাপের টুপির বার্রান্দায় পড়ে ফড়ফড় কর্র খানিক। তারপর কলার বেয়ে ঢূকে গেল শার্টের ভেতরে।

চিৎকার করে উঠন ক্যাপ। বোলতাটাকে বের কর্গার জন্যে পাগন হয়ে গেন। কুকুরের নেজের গোড়ায় মাছি বসনে শেমন উন্মাদ হর়ে যায়, ক্যাপেরও সেই

## अবস্श| ।

মজা পেয়ে চিৎকার করে আকাশ ফাটাচ্ছে ছেলেমেয়ের দল ।
घাসে পড়ে যাওয়া বোলতাটার দিকে তাকালাম। বোঁ বোঁ করে লাফ দিয়ে উঠঠ এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল আমার মুথে।

ঝপ করে বসে পড়নাম মাটিতে। কোন দিকে না তাকিত়ে অক্ধের মত থাবা মারতে লাগলাম মাথার ওপরে। কোনমতেই বসতে দেব না।

ছেনেমেয়েদের চিৎকার, হাসাহাসি আর শিসের শব্দে কানে তানা লাগার জোগাড়।

কোলাহন ছাপিয়ে শোনা গেল মিস্টার হোমারের কঠ্ঠ, ‘এই, চলো সবাই। স্কুলে ফেরার সময় হয়েছে।'

## চার

《気সসে সীটের সারির মাঝখান দিয়ে এগোচ্ছি। আমার দিকে তাকিয়ে হাসন কালটুটা। রাগে পিত্তি জৃলে গেল আমার। দেখেও না দেখার ভান করে তাড়াতাড়ি সরে গেলাম।
কয়েকটা ছেলে বোলতার মত গুঞ্জন তরু করন্ন। কয়েকটা করতে নাগল সাপ্রে মত হিস্হিস্। কাকে উদ্দেশ্য করে এ সব করছে ওরা, সবই বুঝতে পারলাম।

বাসের একেবারে পেছনের সীটে এসে বসলাম, কারও চোথে যাতে চোখ না পড়ে সে-জন্যে। লম্বা একটা নিঃশ্বাস ছাড়লাম। ধপ্ করে আমার পাশে বসে পড়ন ক্যাপ। টুপির বারান্দাটা টেনে দিল চোখের ওপর।

একই সীটে আমাদের দুই পাশে এসে বসল টাকি আর কডি। প্রাণপণে বাব্ল্ গাম চিবাচ্ছে টাকি। ব্রেইসে আটকে যাওয়া গাম খোলার জন্যে পাগন হয়ে গেছে কড ।

বাস ছাড়ার আগে একটা কথাও বলনাম না কেউ। তারপর তরু হল্ো ক্ষোভ উদিণণণ।

নিচ গলায় কথা বनে উঠন ক্যাপ, 'ওই কালটুটা মনে করেছে কি একথান কাজ করে ফেলেছে!’
'ভাবখানা যেন দুনিয়ার কোন কিছুকে ভয় পায় না,' টাকি বলन। 'সুপারম্যান!'
‘টেরির দিকে ওভাবে বোনতা ছ্ঁড়ে মারাটা কোনমতেই উচিত হয়নি তার! ভেবেছে কি নিজেকে!’ কডি বনन। এথনও ব্রেইস থেকে গাম ছাড়ানোর চেষ্টা করছে।
'টেরির শে মুরগীর কলজ্জে সেটা বুঝে গেছে আরকি’' ক্যাপ বনनন 'সেজন্যেই ছ্রঁড়ে মেরেছে। জানত কি কা করবে।'

আর সহ্য করতে পারনাম না। চিৎকার করে উঠলাম, আর তোমার কিসের কনজে? কথা কম বলো! নাচাকুদাটা তো আমার চেয়ে তুমি বেশি করেছ।’
'রাগ করহ কেন? একইু রসিকতা করলাম।'
'সব সময় রসিকতা ভান্মাগে না,' শীতল কণ্ঠে জবাব দিলাম
'কিষ্ভ এ হতে পারে না,' চিন্তিত ভभ্গিতে বনে উঠন টাকি। ‘এমন কিছ্ন না কিছ্ অবশ্যই আছে, যেটাকে ভয় পায় কানটটটা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেনে কডি বলল, কক চেষ্টাই তো করা হলো। লাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে পর্যন্ত দেখनাম। ভয় তো পেন না। উন্টে বাজিতে হেরে নাত্তানাবুদ হনাম সবাই মিনে।**

লাল আলো দেথে থেমে গেল বাস। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম বনের ধারে মাডি ক্রীকে যাওয়ার রাঙ্তাটার কাছে থেমেছে। চটাৎ করে তুড়ি বাজিয়ে বললাম, 'পেয়েছি! পক্কদানবকে ভয় পাবে!’

তরুত্ট দিন না তিনজনের কেউই।
'যা নেই সেটাকে আর কে ভয় পায়,’ টাকি বলল। ‘পক্কদানব কি আর আছে নাকি। उজব। স্রেফ র্রপকথা।
'ఆনেছি ভূত-প্রেত্কে ভীষণ ভয় পায় ও।'
‘ওরকম তো কত কথাই ওনেছি। কিন্ভ ভয় পাওয়াতে পারনাম কই? তা ছাড়া ভূত পাবে কোথায়?'

ভবাব দিতে পার্লাম না।
আমাদের শহরে একটা ওজব আছে, মাডি ক্রীকের vাঁড়ির কিনারে কাদার নিচে বাস করে ‘পঙ্কদানব’ অর্থাৎ কাদার দানবেরা। পৃর্ণিমার রাতে কাদার বাসা ছেড়ে উঠে আসে। কাদায় মাথামাখি, সারা গা থেকে কাদা ঝরে। শিকার থোজে। ধরতে পারনে টৈনে নিত্যে যায় কাদার নিচে।

ভীষণ রোমাঞ্চকর গল্প। ছোটবেনায় বিশ্বাসও করতাম। আমার খালাত ভাই পিটার আমাকে প্রায়ই মাডি ক্রীকে নিয়ে যেত। পক্কদানবদের উঠে আসার গল্প বनত। হঠাৎ ভয় পাওয়ার ভান করে আঙুল তুলে বলত: ওই যে, দানব! দানব!

ভয় ना পাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করতাম। किন্ভ পারতাম না। আতঙ্কিত হয়ে দানবের হাত থেকে বাঁচার জন্যে দৌড়ে পালাতে চাইতাম।

পিটার এখনও আমাদের বাড়িতেই থাকে। এখানে থেকে পড়ানোনা করে। হাই ক্কুলে পড়ে। আমার কয়েক বছরের বড়।
'পস্কদানবের কাহিনী নিয়ে একটা ছবি বানানোর কথা ছিন না পিটারের?’ ক্যাপ জিজ্ঞেস করন, 'বানাবে?'

মাথা đাঁকালাম। ‘বানাচ্ছে তো। দানব যা সাজে না, ভয়স্কর! চমকে যেতে হয়।’
পিটার আর তার কয়েক বন্ধু মিলে স্কুলের জন্যে একটা ভিডিও ফিল্ম বানাচ্ছে। इরর মুতি।

আমাকে তাতে একটা চরিত্র দেয়ার জন্যে বহৃত কাকুতি-মিনতি করেছি। শোনে না। হাসে। বনে, ไঁঁকি নিতে পারব না। সত্যি যদি কাদার দানবেরা উঠে আসে, তখন কি করবে?’

বোঝানোর চেষ্টা করি, এথন আমার বয়েস হয়েছে। কল্পিত কাদার দানব আর এখন ভয় দেখাতে পারবে না। কি্ট ও কানেই তোনে না।

[^0]টেরির দানো

れাকক দিয়ে চনতে তরু করল বাস। সামনের দিকে চোখ পড়ন। পেছনে कশর্রে কি যেন দেখছে মুসা। আমার চোঞে চোথ পড়তে হাসন।

ব্যञ হয়তো করেনি আমাকে। কিন্ভ পিত্তি জ্ললে গেল আমার। 'কালটুটাকে ভয় দেথানোর একটা উপায় বের করতেই হবে। বহুত জানাচ্ছে। সবার সামনে ইয়ার্কি মারছে, সবাইকে হাসাচ্ছ্।। শীঘি কিছূ একটা করতে না পারলে স্কুলছাড়। করবে আমাকে।'

কক্নি কি করবে? ওর যা দুঃসাহস! সজ্গে আছে আবার কুবুদ্ধি দেয়ার ওত্ঠাদ ট্যাটনাটা।' মাথা নাড়তে নাড়তে টাকি বলল, 'आমি তো কোন উপায় দ্থেতে পাচ্ছি না।'

উপায় ভাবতে লাগলাম আমরা।
বুদ্ধিটা বের করল প্রথমে কডি। হাসি ফুটল মুথে। চশমাটা ঠেলে দিল নাকের ৩পর। কাঁচের ওপাশে উত্তেজনায় চকচক করে উঠন চোখ দুটো। ফিসফিস করে বनল, উপায় এবটা আছে।'
'কি!' ঝুौকে পড়লাম ওর দিকে।
'আমার এক বক্ধুর একটা রবারের সাপ আছে,' ফিসফিস করে বনল কডি। তার উত্তেজিত হাসিটা ক্রমেই চওড়া হচ্ছে।

শোনার জन্যে এগিয়ে এन অन्य দू'জন৫। মাথায় মাथा ঠেকে গেল আমাদের। বাস ঝौঁকি থেলে ל্যুস্ ঠ্রুস্ করে মাথায় বাড়ি লাগে।
'সাপকে ভয় পায় না ও,' ক্যাপ বনল। 'নিজের চোথেই তো দেখলে।'
'ওটা তো একটা অতি সাধারণ তোঁড়া সাপ,' কডি বলन। 'আমার বक্ধুর সাপটা অনেক বড়। কালো। গোখরা-টোখরা হবে। शা করে থাকে। দাঁত দুটো যা, বাপরে! দেখলেই মনে হয় প্রচ রাগে ছোবল মারার জন্যে মুথিয়ে আছে...'

বাধা দিয়ে জিজ্gেস করনাম, 'আসन মনে इয়, নাকি নকन?'
সাংঘাতিক এক 屯াঁকি খেল বাস। হাতখানেক শূন্যে ছুড়ে দিল আমাদের। ক্যাপের মাথার সন্গে আমার মাথাটা এত জোরে বাড়ি খেল চোথে অক্ধকার দেখতে লাগলাম।
‘‘কেবারে আসন,’ আমরা যে প্রচী ব্যথা পের়েছি থেয়ানই করছে না কডি। উত্তেজনায় জ্নজ্রন করছে তার চোথ। ‘ধরলেও প্রথমে জ্যাত্তই মনে হয়। প্লাস্টিকের রুঝতে সময় লাগে।'
'সাংঘাতিক জিনিস!' জোরে বলতে গিয়ে তাড়াতাড়ি কঠ্ঠন্বর খাদে নামিয়ে ফেলন টাকি।
‘আসনেই সাংঘাতিক,' কডি বলन। ‘বহুবার ওটা দিয়ে আমাকে ভয় দেখিয়েছে আমার বন্ধু। চেনা জিনিস। তারপরেও যতবার দেখ্খেছি, ততবার ভয় পেয়েছি। একবার বাनিশের নিচে হাত দিয়ে তো আমার মরার জোগাড়। বিকেন বেলা চুপ করে আমার বালিশের নিচে নুকিয়ে রেথে গিশ্যেছিন আমার বন্ধু। হাত দিতেই তো••ওরিব্বাপরে!’
'দুর্দান্ত সাহসী!' নির্বিকার কচ্ঠে বনन ক্যাপ।
অতিরিক্ত ফালতু কथা বলে ও। কান দিলাম না। কডির এত লেকচারের পরেও সন্দেহ গেল না আমার। 'সত্যি ভয় পাবে বলছ কালটুটা?'

জোরে জোরে মাথা বাকাল কডি। ‘কোন সন্দেহ নেই আমার। কান্টু তো

কালই, আসল সাপে দেথলেও ভয় পাবে ওটাকে।
রসিকতাটা ভাল লাগল। হেসে উঠলাম আমরা। সামনের সীটের কেউ কেউ যুখ ফিরিত্যে দেথে নিন এত হাসির কি ঘটল। কিন্ম কিশোর, রবিন বা যুসা কেউ তাকাল না। পভীর মনোযোগে কি যেন লিখছে। ఆঅর্ক শীটটা কপি করत্র বোধহয়।
‘দেরি সহ্য হচ্ছে না আমার,’ বাসটা স্কুলের সীমানায় ছূকতেই বলে উঠলাম। 'কডি, সাপটা আননত পারবে তো?'

হাসল কডি। ‘পার্রব না মানে? आমি বলনে অবশ্যই দেবে।'
ঁ্য। তবে কেন নিয়ে যাচ্ছ ঘুণাক্ষরেఆ বলবে না কিম্ম ।
'মাথা খারাপ।'

'өর লাঞ্চ ব্যাগে রেথে দেব,' কডি বলল।
চওড়া হাসি মুৰ্ধে লাগিৰ়় বাস থেকে নেমে পড়লাম চারজনে।

## भाँচ



সরূমের পেছনে একটা নিছ বুকশেলফে লাঞ্চ ব্যাগশুলো রাখি আমরা। বেশির ভাগ সময় ক্লাসে বসেই খেয়ে ফেনি। কানইুর ব্যাগটা তাকানেই চোথখ পড়ে। কারণ সবচেয়ে বড়। খেত্ও পারে বটে রাক্ষসটা।
বাড়ি থেকে কম করে হলেও দুটো স্যাডডউইচ, দুই প্যাকেট ফলের রস, বড় এক প্যাকেট পটেটো চিপস, ফনের হালুয়া, আপেল আর প্রুর পনির দিয়ে দেন তার মা। এত খাবার কি করে খায় ও, পেটের কোনখানে জায়গা করে, আমার মাথায় ঢোকে না।

পরদিন সকালে সামান্য দেরি করেই ক্কুলে গেনাম। শেনফে রাথা আছে নাষ্প ব্যাগঞেলো। একষারে কানটুর বাদামী রঙের পেটমোটা ব্যাগটা রাখা।

আমার ব্যাগটা শেলফের অন্য মাথায় রাখার সময় ওর ব্যাগটা দেখলাম ভাল করে। কডি কি কাজটা করতে পেরেছে? রবারের সাপটা রেথেছে ব্যাগের মধ্যে?

ওপর থেকে তাকিয়ে কিছু বোঝা यায় না। তবে কডির দিকে তাকাতেই বুঝলাম, কাজটা সেরে ফেনেছে। মুখ লাল। অম্বস্তি ভরা চোথে বার বার তাকাচ্ছে আমার দিকে।

剖।
হয়ে গেছে কাজ।
এখন সাড়ে তিনটা ঘট্টা ধৈর্য ধরে কাটাতে হবে আমাদের। লাঞ্大ের সময় পर्यন।

এই টেনশনের মধ্যে কি আর পড়ায় মন বসানো যায়। খানিক পর পরই মুখ ফিরির্যে. ব্যাগটার দিকে তাকাচ্ছি।

কি কাওটাই না ঘটবে দেখতে পাচ্ছি কল্পনায়। মুসার দিকে তাকানাম। পাশাপাশি বসেছে তিন বছ্ধু। সব সময় এ ভাবেই বসে ওরা।

কল্পনায় ওর আতঙ্কিত চেহরাটা দেখতে পাচ্ছি। চিৎকার ৫নতে পাচ্ছি। नাফ দিয়ে ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়েছে রবারের সাপ। বিষদাঁত দুটো বের করা। জ্বলত্ত কয়লার মত চোখ।

আতক্কে গলা ফাটাচ্ছে কালটুটা। আর সবাই করছে হাসাহাসি। নিজেকে দেখতে পেनাম কল্পনায়, শান্ত ভগ্গিতে হেঁটে যাচ্ছি। সাপাটা তুনে নিতে নিতে বললাম, 'দূর, রবারের সাপ। এ দেখে ভয় পেলে তুমি? এত ভীতু? কি কাఆ!'

আত্মত্তিতে হাসলাম।
সারাটা সকাল ধরেই পরস্পরের দিকে তাকিক্যে মুচকি মুচকি হাসনাম আমরা-আমি, কডি, ক্যাপ আর টাকি। মিস্টার হোমার কি পড়ানেন, একটা বর্ণও কানে ঢূকল না।

ব্ল্যাকবোর্ডে কি লেখা হলো, ইঃরেজি না অঙ্ক, জানিই না। সব কিছুই যেন জাবড়ানো। আঁকাবাঁকা রেথা। আমি আছি আমার চিন্তায়।

বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি। আমরা চারজনেই।
অবশেষে এন সেই মহা প্রতীক্ষার লাঞ্চ টাইম।
সবাই গেন থাবার আনতে। আমরা রয়ে গেনাম পেছনে। একসকে এগিয়ে যাচ্ছে মুসা, রবিন আর কিশোর।

বুকশেলফের কাছে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। তার ব্যাগের সামনে। প্রথমে রবিন্নের ব্যাগটা তুলে তার দিকে বাড়িয়ে দিল সে। কিশোরেরটা কিশোর নিজেই নিল। মুসা ঝॉককল নিজেরটা নেয়ার জন্যে।

ব্যাগগুলো নিয়ে যার যার ডেন্কে ফিরে এল ওরা। চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে তিনজনে মুখোমুখি বসন।

দম আটকে আসছে আমার।
এসে গেছে সময়।
এ ভাবে তাকিয়ে থাকনে সন্দেহ করবে। তাড়াহ্রো করে ঘুটনাম আমাদের ব্যাগগুো তুলে নেয়ার জন্যে।

ফিরে এসে নিজেদের ডেস্কে বসলাম। কিন্ভ ব্যাগের দিকে নজর দিতে পারছি না । মুসার দিকে আমার চোখ দুটো যেন আঠা দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে।

ব্যাগ ચুनতে ঔরু করেছে মুসা।
ঠিক এই সময় घরের পেছেন থেকে মিস্টার হোমারের মৃদু গোঙানি শোনা গেল। পরক্ষণে শোনা গেন তাঁর আর্তনাদের মত স্বর, 'হায় হায়...আমার ব্যাগ গেন কোথায়? নাকি ভুলে আনিইনি লাঞ্চ! কিন্ভ মনে তো পড়ে এনেছিলাম!•.ককি জানি!'
‘কোন অসুবিধে নেই, স্যার,’ সক্গে সজ্গে সাড়া দিল মুসা। ‘প্রুর আছে আমার কाছে।

সামান্য দ্বিধা করে তার কাছে এগিয়ে এলেন মিস্টার হোমার ! সামান্য ঝौকে কथা বলতে করু করলেন মুসার সজ্গে। কি বলছেন তিনি, ওনতে পেলাম না। থাওয়ার সময় এখন সবারই বেন মুখ থুনে গেছে। খাচ্ছে আর হই-চই করছে।

घরে নীরব রয়েছি মাত্র আমরা চারজন। आমি আর আমার তিন বক্ধু। তাকিয়ে আছি মুসার দিকে। মিস্টার হোমারের দিকে।
'কি বলছে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করন ক্যাপ। 'ব্যাগটা থোলে না কেন?’
'হয়তো জিজ্ঞেস করছেন, ঢাঁকে দিনে কালটুর থাবারে টান পড়বে কিনা,’ কডি বলল।

জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইলাম মুসার দিকে।
হাসল সে। তারপর লাঞ্চ ব্যাগটা তুলে দিল মিস্টার হোমারের হাতে।
'সর্বনাশ!' তঙিয়ে উঠলাম। অসুস্থ বোধ করছি।
‘দেব নাকি সাবধান করে?’ ক্যাপ বলन।
কিন্ভ দেরি হয়ে গেছে। সাবধান করার আর সময় নেই।
মুসার ডেক্কের কাছে দাঁড়িয়ে ব্যাগের মুখ খুললেন মিস্টার হোমার। হাত पूকিশ্যে দিলেন ডেতরে। কুচকে গেল ভুরু। অবাক হয়েছেন।

আচমকা তীক্ষ্ এক চিৎকার দিয়ে ব্যাগের ভেতর থেকে টেনে বের করলেন সাপট।

হাত থেকে ব্যাগ ছেড়ে দিলেন। 屯াঁকি লেগে রবারের নরম সাপটা আসল সাপের মতই নড়ে উঠন তাঁর হাতে।

ঠিকই বলেছে কডি। এক্কোরে আসন সাপের মত দেখতে।
আরেক বার চিৎকার দিয়ে সাপটকেও ছেড়ে দিনেন মিস্টার হোমার। মেঝেতে পড়ে গেন সাপটা।

চিৎকার, চ্চোমেচিতে ভরে গেল ঘর।
চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। মিস্টার হোমারের কাছে গিয়ে আस্থে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিল তাঁকে। তার্রপর জুতো দিয়ে মাড়াতে তরু করুল সাপটাকে।

ভয় পায়নি।
কর্যক সেকেড পর সাপটাকে তুলে নিয়ে এক টানে মাঝখান থেকে দুই টুকরো করে ফেনল। তারপর মাথাটা ছিঁড়ন। হাসল মিস্টার হোমারের দিকে তাকিয়ে।
-কল সাপ, স্যার ।
চাপা আর্তনাদ করে উঠম কডি। 'আমাকে খুন করে ফেলবে আমার বন্ধু!'
‘যাক, মিস্টার হোমারকে তো অন্তত ভয় দেথাতে পপরেছি,’ স্কুল ছুটির পর বলল টাকি।
'সাপটা কে রেথেছে, তদন্ত করে সেটা বের করার চেষ্টা করলেই মরেছি,' ক্যাপ বলन।
'বার বার আমাদের দিকে তাকাচ্ছিন ট্যাট্না শার্লকটা,' आমি বनলাম। 'ওকে ফাঁকি দেয়া কঠিন। সন্দেছ করে বসেনি তো?'
'অসE্टব ना।'
‘তবে যা-ই বলো, চেচানটট যা দিল না মিস্টার হোমার,’ টাকি বলল, ‘দেথার মত!
‘চচচোনো আবার দেখে কি করে?’ ভুরু নাচান ক্যাপ।
‘ওভাবেই তো বলে। ওই যে বলে, পানি খাব। পানি আবার খায় কি করে? भाনি তো পান করে। অত ব্যাকরণ তদ্ধ করে কি আর সব সময় কথা বना যায় ।

বিরক্ত হয়ে হাত নাড়লাম, 'আহ্, এ সব ফালতু কथা বাদ দাও তো। কিসের

घ敏 कि।
কডি এত্ষ্ষণ একটা কথাও বলেনি। আমার ধারণা, ও সাপটার কথা ভাবছে। ভাবছে, বক্ধুকে গির্যে মুখ দেখাবে কি করে। কি জবাব দেবে।

হাঁট্তে হাঁট্তে আমদের বাড়ির কাছে চনে এসেছি। মিটিঙে বসা দরকার। কানটুটাকে ভয় দেখানোর জন্যে ভেবেচিন্তে আরেকটা বুদ্ধি বের করতে হবে।

দিনটা খুব সুন্দর। আবহাওয়া গরম। পুরো হধ্ঠাটাই গেছে বৃষ্টিতে। আজকে সূর্य উজ্জ্ণন হনুদ। आকাশটা কেমন কাঁচের মত।

কিন্ভ আমাদের মনটা আর উজ্জ্বূ হতে পারছে না। বরং যেন বাংনাদেশী শ্রাবণের ভারী আকাশ। মুসাকে ভয় দেখাতে গিয়ে আরেকটু হনেই গিয়েছিলাম ফ্ষেসে। সোজা প্রিন্সিপানের কাছে আমাদের ধরে নিয়ে যেতেন মিস্টার হোমার।

হেরে গেছি আমরা । মুসাই জিতন আবারও।
'নাহু, রবারের সাপ দিয়ে কিছू হবে না,’ রাস্তা পেরোনোর সময় বলল ক্যাপ। ভুল সিদ্ধান্ত ছিন ওটা।
‘কোনটা হলে খদ্ধ হত, বলো তাহলে?’ এতক্ষণে কথ্থা বলन কডি, চোখ পাকিয়ে তাকান।
‘একটা কথা ভুলে যেয়ো না,’ ক্যাপ বলন, 'যুসা একা নয়। তার সহ্গে আছে রবিন ‘আর কিশোর। কিশোরকে ফাঁকি দেয়া আমাদের সাধ্যের বাইরে। অন্য কিছু করা দরকার। জ্যান্ত কিছू দিয়ে। বেটার মধ্যে সূত্র পাবে না সে। या থেকে বোঝা यাবে না, কেউ শয়তানি করেছে।’
'জ্যান্ত কি?' জিজ্ঞেস করনাম।
জবাব দিতে যাচ্ছিল ক্যাপ। বাধা দিল সাইকেলের বেল।
ফিরে তাকালাম। এসে গেছে ওরা! তিন গোক্যেন্দা!
আমার পাশে এসে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষন কিশোর। মুসা এসে দাঁড়াল তার পাশে। রবিন পেছনে।
'টেরি,’ কোন ভূমিকার মধ্যে গেল না কিশোর, সরাসর্নি আসন কথাটা জিজ্ঞেস করে ফেনন, 'มুসার নাঞ্চ ব্যাগে সাপটা কি তুমিই রেথেছিলে?'
'আমি রাথতে যাব কেন?’ চিৎকার করে উঠনাম। লাথি মারলাম রাস্তার পাশের ঘাসে।

স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে। কুচকুচে কালো, চুরির মত ধারাল চোখের দৃষ্টি যেন আমার মগজে গিয়ে বিধধল।

তাক্য়ে থাকতে পারছি না। গরম হয়ে যাচ্ছে কান।
‘তোমাকেই সন্দেহ করেছিলাম আমি,’ কোঁকড়া ঘন চুনে আগুন চালান সে। ‘তোমাকে তো চিনি। মনে হলো, প্রতিশোধ না নিয়ে ছড়়বে না তুমি। কিসের কथা বলছি বুঝতে পারছ তো? সবুজ সাপটা।'
'ना, আমি রাখিনি,' কথাটা•স্যি ইওয়ায় জবাব দিতে পারলাম।
অস্বস্তি বোধ করছে ক্যাপ, কডি আর টাকি। ওদের অস্থির্থত, বার বার পায়ের ওপর ভার বদনানো দেথেই বুঝতে পারছি। আর কোন উপায় খুঁজে না পের্যে ওনওন করে গান গাওয়া তুরু করল ক্যাপ।

মুচকি হাসন কিশোর। 'না, সত্যি তুমি রাখনি।'
পা তুলে প্যাডানে চাপ দিল আবার সে। আমাদেরকে একটা ধাঁধার মধ্যে

রেখে সাইকেন চালানো তরু করল। তার পেছনে সারি দিয়ে এগোল তার দুই বंন্ধু । দ্রুত চলে গেল রাস্তা ধরে।
‘ব্যবস্থা একটা করতেই হবে ওদের,’ দাঁতে দাঁত চেপে বললাম। ওদের ভাবভभ্গিতে পিত্তি জ্নে যাচচ্ছে আমার। ‘অন্তত একটিবারের জন্যে হনেও কাবু ওদের করতেই হবে।’ ক্যাপের দিকে তাকানাম। ‘জ্যান্ত কিসের কথা যেন বলছিলে তুমি?
'ना, বলছিনাম, কালটুটার পিঠঠ একটা জ্যান্ত টারান্টুলা ছেড়ে দিলে কেমন হয়?

আমি জবাব দেবার আগেই হাত নেড়ে উড়িয়ে দিল টাকি, দূর! মাকড়সা দিয়েই তো প্রথম ভয় দেখাতে গিয়েছিনাম। মাকড়সা ভর্তি বয়াশ্ম দিব্যি হাত ঢূকিয়ে বসে রইন কানটুটা। কামড় খvয়েও চুপ। টুঁ শব্দটি করন না। তুমি তো আর দেখনি।'
'নিম্চয় ওणुলো টারান্টুলা ছিল না?'
'তাতে কি?'
‘বিষাক্ত ছিন না আরকি।’
‘বিষাক্ত হলে বিপদে পড়ব আমরাই। টারান্টুলার কামড়ে যদি মরে যায় সে, কি অবস্থা হবে আমাদের ভেবেছ?’

নাহ, এটা কোন বুদ্ধি হলো না। আমার সঙ্গে কডিও একমত ।
বাড়িতে আমার ঘরে বসে অনেকক্ষণ ধরে শলা-পরামর্শ করলাম। কিন্ড কোন উপায়ই বের করতে পারলাম না। ওরা যেন অপরাজেয়। কোন কিছু দিয়েই কাবু করা সষ্টব না।

দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে যার যার বাড়ি চলে গেল কডি, টাকি আর ক্যাপ।
বিছানায় বসে ভাবতে লাগলাম কি করা যায়। ভেবে ভেবে মাথা খারাপ করে ফেলার জোগাড় করলাম। দুই হাতে মাথা টিপে ধরলাম। কাঁধ বাঁকা হয়ে গেন। কিন্নু উপায় আর বের করতে পারনাম না।

খুট করে শব্দ হলো।
মুখ তুল্েে তাকালাম। দরজা খুলে গেছে। ধড়াস করে উঠন বুকের মধ্যে।
লম্বা একটা দানব ঘরে ঢুকছে। সমস্ত গা কাদায় মাখামাথি। মুখ ভর্তি কাদা। তান তান কাদার নিচ থেকে উঠে এসেছে যেন ।

## ছश्न

[^1]মারলাম ধাক্কা। সরো, সরো! বেরোও! সব নোংরা করে ফেলনে!’
হেসে উঠ১ন সে। 'য়़ পেয়েছ?'
৬ॅ্থ। আমি ওরু থেকেই জানতাম, তুমি।
'মোটেও জানতে না। তুমি ভেবেছিনে সত্যি সত্যি কাদার দানব। স্বীকার করে ফেলো, তাতে দোষ নেই। তা না করনেই বরং বোঝা যাবে তুমি একটা डोতू।'

ও যথন আমাকে ভীতু বনে থুব রাগ নাগে। আর সেটা সে জানে। জানে বनেই বनে। খেপে গিয়ে বनলাম, 'কাদার দানব नাগছছ না তোমাকে। नাগছে ডাস্টবিন থেকে উঠ্ঠে আসা আবর্জনার মত।’
'আজ বিকেলে বনের মধ্যে কতঔ্জো ছেলেকে ভয় দেথিশ়্েছি আমরা,' হাসিযুখে বল্ল পিটার। 'ওদের চেহারাশুনো খালি যদি দেথতে। কাছে গিয়ে গলার স্বর দানবের মত করে জিজ্ঞেস করনাম কেমন আছ? দুটো ছেনে চেচানো তুু করল। বাকিঔুলো দিল দৌড়। আহা, দেখার মত দৃশ্য!'
‘বেরোও,' আরেক ধাক্কা দিয়ে ওকে দরজার দিকে ‘ঠেেে দিলাম। সারা হতে কাদা লেগে গেছে আমার।
'আমাদের ফিল্লাটা প্রায় হয়ে গেছে,' পিটার জানাল। আমার থোনা নোটবুকটা তুনে নিত্রে কাগজ ছিঁড়ে ছিড়ে হাতের কাদা মুছতে নাগল। যে খাতাটাতে কাদা লাগাচ্ছে, সেটাততে অংকের নোট নিঁv রেখেছি আমি। সেটা দেথে যেন আরও বেশি করে মুছতে নাগল। 'শেষ হুয়ে গেলে তোমাকক দেখতে দেব।'

খািকটা নরম হনাম। বোঝা यাচ্ছে পিটারের মেজাজ এথন ভান। বলनাম, ‘দেথতে দেয়ার চেয়ে যদি ওটাতে একটা চরিত্র দিতে আমাকে, বেশি যুশি হতাম। দেবে?'
'না,' মাথা নাড়ন পিটার, ‘নেয়া যাবে না । তুমি অর্তিরিক্ত ভীতু।’
'কে বলল?'
'ভীতুই তো তুমি। সীমাহীন ভীতু।' পুরু মেকআপ নেয়া কপাল চুলকাল পিটার। 'গহীন বনের ঘন কান্ো অন্ধকারে তিন তিনটে কাদার দানবকে দেথনে প্যান্ট খারাপ করে ফেনবে। ওওলো আসল দানব নয় জানা থাকা সত্ব্বেও। আর কোন কারণে यদি আসন পঙ্কদানবেরা বেরিয়ে আসে, তাহলে তো...'
'হয়েছে, থামো,' রাগটা দমন করে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। তুমি আমাকে কথা দিয়েহিলে বলেই...'
'না, আমি দিইনি।' কাঁ4 থেকে কাদার দলা থসে পড়ে কার্পেটটা নষ্ট করে দিল আমার। সেদিকে তাকিয়ে বেশ একটা দরাজ হাসি দিল পিটার। অনেক মোছামুছি করতে হবে তোমাকে।
‘তোমাকে ধরে এখন ওঞুলো খাওয়াতে পারন্ে তবে গিয়ে শিক্ষা হয়!’ ও আমাকে কোনমতেই অভিনয় করতে দেবে না বুঝে রাগটা আর চাপা দিতে পারলাম না কোনমতেই।

সে মেজাজ খারাপ করল না। বরং হাসিটা আরও বাড়ন। ‘তোমার কোন সমস্যা হয়েছে, তাই না? কোন কারণে রেগে আছ তুমি। মেজাজ ভারপাতনা হয়ে यাচ্ছে সে-জন্যে। ঠিক রাথতে পারছ না।’
'তুমি জানলে কি করে?' সন্দেহ জাগল আমার মনে। স্কুনের ঘটনাটা কি জেনে গেছে নাকি?
‘তোমার কাণ দেVেই বোঝা যায় সব।’’
হঠাৎ রাগ ভুলে গিয়ে বলে উঠলাম, 'পিটার, আমাকে সাহায্য করবে?’
'कि সাহাय্য?'
'একজনকে ভয় দেখাতে হবে।'
চোখে পাতা সরু করে আমার দিকে তাকাল পিটার। 'কাকে?'
থানিক দ্বিধা করে অবশেশে বলেই ফেললাম, ‘আমার এক বন্ধুকে। তিন গোয়েক্দাকে তো চেনো, তাই না?'
'ভয় দেখাবে কেন?' দস্তানা পরা একটা ফোনা হাত ড্রেসারের ওপর রাখন সে।
‘স্রেফ মজা করার জন্যে। তুমি যা করতে এনে এইমাত।'
মাথা ঝাঁকান সে। বিশ্ধাস করন কিনা বোঝা গেন না।
‘কোনমতেই ওদের ভয় দেখাতে পারিনি আমরা,’ বললাম ওকে। 'অনেক চেষ্টা করেছি। সব সময় আমাদদর চেয়ে এগিয়ে থাকে।'
'কি কি করেছিলে?’ জানতে চাইল পিটার।
'মাকড়সা দিয়ে চেষ্টা করেছি। नাশ ধোয়ার ঘরে টেনে নিয়ে গেছি রাতের বেলা। উল্টো আমাদেরকেই ভয় দেথিয়ে দিয়েছে।'
'তারমানে আরও বড় কিছু দরকার।' ড্রেসারের কাছ থেকে সরে গেল সে। কাদা নাগিয়ে দিয়েছে ওতেও।
'বড় কিছু মানে?'
'মাকড়সা একটা জিনিস হলো নাকি। অনেক বড় কিছূ দরকার। যাকে সবাই डয় পায়।
'বাঘের কথা বলছ নাকি?’
জোরে জোরে মাথা নাড়ন সে, 'না না, বাঘ পাবে কোথায়? কুকুরের কথা বनছি আমি। সবাই ভয় পায়, তাই না? ধরো, অনেক বড়, রাগী চেহারার একটা কুকুর यদি হয়?
‘কুকুর?’ মাথা চুলকানাম আমি।
‘হা । $\cdots$ তিন গোয়েন্দার কোনটাকে ভয় দেখাতে চাও তুমি?’
'মুসাকে।'
‘‘েশ। ধরা যাক, একা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সে। বনের মধ্যে হলে আরও ভান হয়। হঠাৎ কানে এन ক্রুদ্ধ গর্জন। ফिরে তাকিয়ে দেথে বাঘের মত এক কৃত্তা দাঁত বের করে, লান জিভের লালা গড়াতে গড়াতে দৌড়ে আসছে তার দিকে। ভয় পেতে বাধ্য। कি বলো?'

বুদ্ধিটা মন্দ না। অচেনা ককুরকে আসনেই ভয় পায় মানুষ। シুশি হয়ে উঠলাম। 'পিটার, সত্যি, তুমি একটা জিনিয়াস।’
‘‘তামার আগে অনেকেই এ কথা বনেছে আমাকে।’
घর থেকে বেরিয়ে গেল সে। প্ৰছুর কাদা রেথে গেন घরের এখানে ওখানে। সেশুলো এখন মুছতে হবে আমাকে।

তবে সে-জন্যে আর রাগ হচ্চে না এথন। চমৎকার একটা বুদ্ধি দিয়ে গেছে।

দৃশ্যটা কম্পনা করতে লাগনাম। মন্ত একটা কুকুর। মুখ তুলে চাঁদের দিকে তাকিক্যে নেকড়ের মত হাঁক ছাড়ছে।

নিশ্চিন্ত মনে শিস দিতে দিতে অন্ধকার রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে কানটু। ऐঠাৎ চাপা গর্জন ঔনতে পেন পেছনে। কি করবে?

অবশ্যই থমকে দাঁড়াবে। চোখ বড় বড় হয়ে যাবে ভয়ে।
ভাববে, কিসের গর্জন?
তারপর দেখতে পাবে ওটাকে। ভয়ঙ্কর একটা কুকুরের মত প্রাণী তাকিয়ে আছে তার দিকে। নাল নান চোখ। দাঁত বের করে রেথেছে।

তারপর পিনে চমকানো গর্জন ছেড়ে নাফ দিয়ে যখন ひूটি কামড়ে ধরতে যাবে ওটা, কালটুর অবস্থা তখন কি হবে?
'বাঁচাও! বাঁচাও!' করে চিৎকার দিয়ে দেবে দৌড়।
খানিকক্ষণ ভয় পেতে দেব ওকে। তারপর ডাক দেব, ‘এই, আয়! আয়!’
বাধ্য, লক্ষী ছেলের মত থেমে যাবে কুকুরটা। লেজ নাড়তে নাড়তে ফিরে আসবে আমার কাছছ।

কালটু তখনও থরথর করে কাঁপছে।
'হায় হায়, কুত্তাকে ভয় পাও?' আমি বলব তখন। বনের ভেতর সাপটাকে দেথিয়ে আমকে যেমন করে ইয়ার্কি মেরেছিন।'এ তো একটা অতি সাধারণ কুকুর। দেখো না কি রকম হাত চাটছে আমার। একে এত ভয় পাও?’

মুসার তখনকার চেহারাটা কল্পনা করে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। পাগলের মত হা-হা করে হাসতে নাগলাম একা একাই।

নাহ্, পের়ে গেছি উপায়। পিটার সত্যি বুদ্ধিমান। প্রচ উত্তেজনায় র্রীতিমত কাঁপতে ওরু করনাম আমি।

কিন্ভ কथা হলো, ওরকম একটা কুকুর পাই কোথায়?

## সাত

নিবারে বিকেনে গিয়ে হাজির হলাম টাকিদের বাড়িতে। পেছনের বাগানে কাজ করছিল সে। আমাদের দেখে এগিয়ে এল।
মেঘनা দিন। ভারী মেঘে সূর্य ঢেকে দিয়েছে। মন থারাপ করে দেয়া ছায়া পড়েছে বাগানে।

পাশের বাড়িতে ঘাস কাটার যন্ত্র চলছে। সেটার আওয়াজে কথা বলাই কঠিন । টাকি, কডি আর ক্যাপকে জানালাম আমার পরিকল্পনার কथা।
'ভয়স্কর একটা কুকুর, ঠিক বলেচে,' ক্যাপ বলन। টুপির বারান্দা ধরে একটানে নামিয়ে দিল আরও খানিকটা।

্্রকুটি করন কডি। ঠিক তো বননেছেই। কিন্ত ভয়ঙ্কর সেই কুকুরটা পাব কোথায়?'
‘কেন, আমার এডিকের কথা ভুলে গেলে?’ টাকি বলল।
‘দূর, ওকে দিয়ে হবে না,’ তাচ্ছিল্যের ভছ্তিতে হাত নাড়লাম। ‘একটা মাছিও

ওকে ভয় পাবে না।
কুটিন হাসি ফুটল টাকির মুথে। ‘পারবে। এডিকই পারবে।’
‘হাঁা, তা তৌ পারবেই,' মেজাজটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার। ‘নেকড়ের ছানা কিনা।
‘নেকড়ে কে বনন? বাঘের বাচ্চা। দাঁড়াও, দেথাচ্ছি।' গनা চড়িয়ে এডিকের নাম ধরে হাঁক দিল টাকি।

মুহূর্তে বাড়ির পাশ ঘুরে ছুটে বেরোন একটা বিশাল সেইনট বার্নার্ড কুকুর। নাফাতে লাফাতে ছুটে আসতে লাগল আমাদের দিকে। রোমশ লেজটা নাড়াতে গিয়ে এমন করে নাড়াচ্ছে পেছনটা, ভয় হচ্ছে পেটের কাছ থেকে ছিঁড়ে না যায়। কে বলেছে ওকে এত জোরে নাড়াতে! টকটকে লাল জিভটা জাধহাত বেরিয়ে গেছে। ভয় তো নাগেই না ওই জিভ দেখনে, বরং মনে হয় কুকুরের প্রতিবন্ধী।
'বাবাগো! কি ভয়ক্কর!' কুঁকড়ে গিয়ে ভয়ে আধমরা হয়ে যাওয়ার ভান করনাম।

আমার দিকে ফিরেও তাকাল না এডিক। সোজা গিয়ে টাকির হাত চেটে দিতে ఆরু করল। অবিকন বিড়াল ছানার মত মিউ মিউ করছে। এতবড় একটা কুকুরের এই কাভ দেঝে রাগই হতে नाগল। মনে হলো, দেই কভে এক নাথি মেরে। তা তো আর করা যাবে না, টাকি দদঃখ পাবে। তাই ইয়ার্কি মেরে বললাম, ‘ছোটবেলায় মরা বিড়ালের দুধ থেয়েছিল নাকি?’

মাথার ক্যাপ ঠিকমত বসাতে বসাতে আমার পাশে এসে দাঁড়াল ক্যাপ। যাই বলো, সাইজ কিন্ভ খারাপ না। কিন্ভ ভয় তো লাগে না দেথে। আমাদের দরকার আসন্ে একটা নেকড়ের বংশধর। কিংবা ডোবারম্যান ।

এডিক হয়তো ভাবন তার প্রশংসাই করহে ক্যাপ। ম্তু মাথাটা ঘুরিয়ে ক্যাপের হাত চেটে দিতে এল।
'আরে সর্, সর্!’ মুখ বাঁকিয়ে ধমক লাগাল ক্যাপ। ‘কুত্তার লাनা দেখলে আমার বমি আসে। ওয়াক, থুহূ!'
'তারমানে সমস্যাটা থেকেই গেন আমদের,’ আমি বলनাম। মনে করার চেষ্টা করলাম, 'আমাদের জানামতে ওরকম কুকুর কার আছে? একটা গার্ড ডগ দরকার। কিংবা জার্মান শেফার্ড। এর কমে হবে না ।’

হাসিটা মোছেনি এখনও টাকির মুখ থেকে। রহস্যময় কণ্ঠে বনন, ‘এডিককে একটা সুযোগ দিয়েইই দেথো। ভয় যদি না দেখাতে পারে তো আমার নাম টাকি नয়।

একটুক্ষণের জন্যে সরেছিল। আবার এসে সূর্যের মুখ ঢেকে দিন ভারী মেঘ। ঠাध रয়ে গেল বাতাস। ধৃসর ছায়া পড়ন ঘাসের ওপর।

পাতাবাহারের বেড়ার অন্যপাশে থেমে গেন ঘাসকাটা যন্ত্রের শব্দ।
घাসের ওপর চিত হয়ে তয়ে পড়ন এডিক। চার পা শৃন্যে তুন্ে দিত়ে এমন করে তাকান যেন কি একখান বাহাদুরিই না কর্রে ফেনেছে।

মুখ বাঁকান আবার ক্যাপ । ‘এত বোকা কুকুর তো জীবনে দেখিনি! গাধাকেও হার মানায়!'
'গাধা বোকা, কে বলল তোমকক?’ ভুরু নাচাল টাকি। আমি তো বহুত বুদ্ঘির কাজ করতে দেত্থেছি গাধাকে। যাকগে, এডিকের ব্যাপারে এখনই মত
টেরির দানো ২৩

বদলাবে।'
কুকুরটার দিকে ফিরে শিস দিতে আরম্ভ করল সে । তীক্ষ, সুরবিহীন শিস।
সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হলো বিশাল কুকুরটার মাঝে। এক লাফে উঠে দাঁড়াল। পেছনে বন্দুকের নন্নের মত সোজা হয়ে গেল লেজটা। শরীর শক্ত। মাথার পেছনে খাড়া হয়ে উঠল কান দুটে।

শিস দিয়েই চলেছে টাকি। জোরে নয়। আস্তেও নয়। সুরবিহীন, নষ্ট বাঁশির মত।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি।
গজরানো করু করেছে এডিক। গলার গভীর থেকে তরু হলো প্রথমে। চাপা, ভীষণ ভারী শব্দ। ভয়ঙ্কর।

ওপরের কান্ো ঠোঁটটা মাঢ়ীর ওপরে তুলে ফেনন। বেরিয়ে পড়ল দাঁত।
বিকট ভগ্গি।
গজরানোটা বাড়ছে।
রাগে জ্বনছে চোখ দুটো। মেরুদগের ওপরের নোমখুলো দাঁড়িয়ে গেছে। মাথাটা সোজা করে দিয়েছে, আক্রমণাত্মক ভগ্গিতে।

দম নিয়ে আবার শিস দিতে লাগল টাকি। চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে কুকুরটার চোখে।
‘এডিক! ধর্ টেরিকে! ধর!’ চিৎকার করে উঠন টাকি।

## আiট

अ -না! না!
চিৎকার দিয়ে পাতাবাহারের বেড়ার দিকে পিছাতে গেলাম । কিসে যেন পা বেধে গেলাম চিত হয়ে পড়ে।
লাফ দিয়ে আমাকে ধরতে এল কুকুরটা। দুই হাত বর্মের মত বাড়িয়ে দিলাম সামনে।

কুকুরটা এসে গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষা করতে নাগলাম ।
অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন এন না, হাত নামালাম আস্তে করে। দেথি, গলা জড়িয়ে ধরে এডিককে আদর করছে টাকি। হাসিতে ভরে গেছে মুখ। লালায় ভরা জিভ দিয়ে তার মুখ চেটে দিচ্চে কুকুরটা।

আমার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচান টাকি, 'কি বুঝনে?'
বোকার মত হাসল কডি।
‘বাপরে!’ উঠে বসলাম দুর্বন ভঙ্গিতে। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটাচ্ছে। উढে দাঁড়াতেই চোখের সামনে বো করে চক্কর মারল দুনিয়াটা ।
'দারুণ দেখাল তো!’ প্রশংসা না করে পারন না আর ক্যাপ। ‘শেখানে কি করে?'
‘আমি শেখাইনি।’ শেষবারের মড গলা চাপড়ে আদর করে কুকুরটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল টাকি। ‘্যাপারটা দুর্ঘটনাই বলতে পারো। একদিন শিস দিতে গিয়ে

দেথি আমাকে খেয়ে ফেলার জোগাড় করল এডিক। এমনভাবে গজরানো ঔরু করন, ভয় পেয়ে গিয়ে লাফ দিয়ে গাছে উঠেছিলাম। শিস বন্ধ হতেই আবার আগের মত হয়ে গেন সে।’
'তারমানে তোমার ওই বেসুরো শিস ওনলে ওরও পিত্তি জবলে যায়,' আবার স্বাভাবিক হয়ে আসতে তরু করেছি আমি।
‘শিস খুননেই ও খেপে যায়,' টাকি বলন। ‘সেটা যে কেউই দিক না কেন। মনে হয় কানেটানে নাগে, সহ্য করতে পারে না। জানি না। যা-ই হোক, কি করল দেখলে তো? যতবার শিস দেবে ততবার ওরকম করবে।’
'দারুণ! দারুণ!' ক্যাপ বলন।
‘টেরির তো জান উড়িয়ে দিয়েছিল,’ কডি বলল।
ঘীর চানে শরীর দুলিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে রওনা হয়ে গেল কুকুরটা। নম্ব জিভটা প্রায় মাটির কাছে নেমে গেছে। ফুনের বেডে কিসের যেন গন্ধ ๒ँকল। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়ির আড়ালে।
‘‘েচারা!’ টাকি বলল। আমার মনে হয় ক্যালিফোর্নিয়ার আবহাওয়া সহ্য করতে পারছে না ও। সব সময় গরমে কাতর হয়ে থাকে। অথচ মিশিগানে থাকতে এমন করত না। বাবা বলেছিন, কাউকে দিয়ে আসতে। কিন্ট মা কোনমতেই রাজি হলো না।’
'ভান হয়েছে,' খুশি হয়ে বনनাম। ‘কানটুটাকে জন্মের শিক্ষা দিয়ে ছাড়তে পারব आমরা।'

পকেট থেকে ছোট একটা বन বের করে মাট্তিতে ড্রপ গাওয়াল কয়েকবার কডি। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করন, 'কামড়ে দেয় যদি? यদি নিয়ন্রণের বাইরে চনে याग़...
'যাবে না,' টাকি বनল। আমি শিস দেয়া বঞ্ধ করার সন্গে সজ্গে ও থেমে যাবে। গর্জন-ফর্জন সব বাদ দিয়ে একেবারে ভদ্রলোক।’
'তাহনে ঠিক আছে।’ আবার মাট্তিতে ড্রপ খাওয়ানো खরু করন বনটাকে।
খেলার প্রতি কোন আগ্রহ নেই আমাদের। তারচেয়ে কানটুটাকে কি করে ঘোল থাওয়ানো যায় সেই আনোচনা অনেক বেশি মজার।

মেঘের ভেতর থেকে আবার উককি দিল সূর্य। ছোট করে ছঁাটা ঘাসঞেো পড়ন্ত আনোয় চকচক করতে লাগল। বাগান আর আঙিনা পেরিয়ে পেছনের আঙুর ঝোপটার কাছে এসে বসনাম আমরা।
‘বনের মধ্যেই ভয় দেখাব আমরা ওদের,’ আমি বলনাম। ‘কোথায়, জানো? মাডি ক্রীকে ওরা মেথানে গাছের মাথায় ঘর বানিয়েছে, ট্রী-হাউস, ওখানে। মাথার নিচে দুই হাত রেথে চিত হয়ে ুয়ে পড়লাম ঘাসের ওপর। 'ভয় দেখানোর জন্যে. হাউস উপযুক্ত জায়গা। বনের মধ্যে যথন থাকবে ওরা, আশেপাশে অন্য কেউ থাকবে না, হঠাৎ গর্জন করতে করতে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে যাবে এডিক। পাগল কুত্তা তেবে সেই যে চেঁচানো ওরু করবে ওরা, এক হন্তা ধরে চেচচচয়েই যাবে। কেউ থামাতে পারবে না।’
'আমারও তাই ধারণা,' ক্যাপ বলল। 'লুকানোর জন্যে প্রচর জায়গা পাব আমরা। কোন ঝোপটোপে লুকিয়ে বসে শিস দিতে থাকবে টাকি। এমন কেন করল কুকুরট, বুঝতেই পারবে না কানটু আর তার দোস্তরা ।

আসন্পঁড়ি হয়ে বসে দাঁত দিয়ে নখ কামড়াচ্ছে কডি। চিন্তিত মনে হচ্ছে ওকে। ‘আমার কিভ্ভ ভাল লাগছ না। স্কুলে সবার সামনেই যদি ওদের ঢিট করতত না পারনাম, লাভটা কি रলো? কেউ যদি না-ই দেখল, আনन্দটা কিসের?’
'আমরা তো দেখব,' আমি বললাম। ‘আমরা চারজন। স্কুলে গিয়ে রাষ্ট্র করে দেব। বিশ্বাস করাতে অসুবিধে হরেে না। আর যদদি কেউ বিশ্বাস না-ও করে, না করুক, আমাদের তো শীন্তি। মনকে বোঝাতে পারব, শেষ পর্যন্ত ভয় দেখাতে পেরেছি কানটুটাকে।’
'ভয় আসলে ও সব সময়ই পায়,' টাকি বলन, 'স্বীকার করে না আরকি। আমাদের দেখাতে চায় না কোনমতেই।'
'সেটাই এবার দেথব। বাজ্িটাজির ব্যাপার নেই তো। আগে থেকে সাবধান থাকতে পারবে না।'
'তা ঠিক,' একমত হলো ক্যাপ।
'কবে করছি কাজটা?’ কডি জিজ্ঞেস করন।
'এক্ষুণি यদি যাই?' লাফিয়ে উढে বসলাম আমি।
‘এখন!' টাকি অবাক।
‘কেন নয়? অসুবিধে কি?’ আমি বললাম । 'আজকে ছুটির দিন। নিষয় গিয়ে গাছছ উটে বসেছে ওরা। জধ্টु-জানোয়ার দেথছে আর মজ্জা করে হাওয়া থাচ্ছে। এখন গেনে হাওয়া খাওয়া ওদের বের করা যাবে ।'
‘ঠিক!’ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান ক্যাপ। আমার দিকে তাকিট়ে বলল,' 'বসে আছ কেন আর? ওঠঠা।
'দাঁড়াও,' টাকি বলল । ‘এডিকের গলায় শিকল্न পরিয়ে নিয়ে আসি। সত্যি, বুদ্ধি যখন পাওয়া গেছে, দেরি করার কোন মানে হয় না।’
'যাওয়ার আগে আরেকটা কাজ করে নিলে হয় না?’ কডি বলল। ‘ওরা আছে কিনা আগে শিওর হওয়া দরকার ।'
‘কি ভাবে?’ জিজ্ঞেস করলাম আমি।
'খুব সহজ।' বলে কিশোরের স্বর নকল করে বলল কডি, 'হালো, মুসা, দশ মিনিটের মধ্যে ট্রী-হাউসে আমার সক্গে দেখা কোরো।’

অবিশ্বাস্য! অদ্রূত! তাজ্জব হয়ে গেনাম।
'কডির যে এত ক্ষ্মতা, তা তো জানা ছিল না,' হাসতে হাসতে বলল টাকি।
'弓দানীং প্র্যাকটিস করছি আমি,’ কডি জানাল। 'অনেক কিছুর স্বর নকল করতে পারি।'
‘চলো, ভেতরে গিয়ে কথা বনি,’ টাকি বলল। ‘বাড়ি না পেলে বুঝতে হবে বনে চলে গেছে। আর বাড়ি থাকনে কিশোরের নাম ভাঁড়িয়ে কডি ওকে যেতে বলবে।'

রান্নাঘরের দিকে রওনা হলাম। ঘরে ঢুকে ফোনটা কডির দিকে বাড়িয়ে দিল টাকি। তারপর কর্ডলেস ফোনটা গিয়ে নিয়ে এল আমরা সবাই যাতে ওনতে পারি।

মুসাদের নম্বর টিপন কডি।
দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা । এক...দুই...
তৃতীয়বার বাজার আগেই ফোন তুন্নে নিল মুসা। 'হালো?’
'মুসা?’ কিশোরের কচ্ঠস্বর নকল করে বলল কডি। ‘আমি।’ এত চমৎকার নকন করন সে, কিশোরের চাচী তননেও চিনতে পারত না।
‘বনে চলে এসো। ট্রী-হাউসে। আমি ওথানেই যাচ্ছি।’
'কে বनছ?'
‘আরে আমি। চিনতে পারছ না? আমি কিশোর।’
‘আশ্র!’ স্পষ্ট ওনতে পেলাম সবাই মুসার কথা। তুমি যদি কিশোর इও তাহলে আমার সামনে দাঁড়ানো কিশোরটা কে? কিশোরের ভূত!'
'রঙ নাম্বার!’ বলে সর্গে সঙ্গে ফোন রেখে দিল কডি ।
মুসাকে ফোন করার বুদ্ধিটাই একটা বাজে বুদ্ধি ছিন, এতক্ষণে মাথায় ঢুকন আমাদের। একটিবারও চিন্তা করিনি, মুসাদের বাড়িতে থাকতে পারে কিশোর। আমাদের কপালটাই খারাপ!

যাকগে। চেষ্টা করে দেখা হলো। কাজে লাগন না। কি আর করা। তবে এডিককে দিয়ে ভয় দেখানোটা এখনও সম্ভব।

সেদিন আর হল্ো না।
পরদিন রবিবার। বৃষ্টি যে তরু হলো আর থামাথামির নাম নেই। হंতাশ হয়ে পড়লাম।

আমার পাশে জানানায় দাঁড়িয়ে আছে পিটার। বৃষ্টি দেথছে। কাঁচের গায়ে আघাত হানছে বৃষ্টির ফোঁটা। তারও মেজাজ থারাপ। পঙ্কদানবের ছবির শূটিং শেষ করার কথ্া ছিল্ন আজ।
'কাদা থেকে দানবেরা কি ভাবে ওঠে, দেখানো হবে ছবির শেষে,' পিটার বল্ন।
‘ভেবো না, বৃষ্টি থেমে যাবে,' ওকে সাত্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্জ নিজেই সান্ত্না পাচ্ছি না।
‘এখন বৃষ্টি থামলেও লাভ হর্বে না,' মুখে হাসি ফুটল না পিটারের। শূটিং করা যাবে না আজ ।'
'কেন?'
'অতিরিক্ত কাদা।'
'কাদাই তো দরকার।’
'কাদা দরকার খॉড়ির বুকে। অন্য জায়গায় কাদা থাকनে ক্যামেরা বসাব কি করে?'

## নয়

| রপর দিন সোমবার। স্কুল খোলা। বনে যাওয়ার সুযোগ নেই। <br> তারপর থেকে প্রতিদিনই স্কুল খোলা। পুরো হপ্তাটাই গেল গড়ির়ে <br> গড়িয়ে। বৃষ্টির বিরাম নেই। থেকে থেকেই হচ্ছে। <br> শনিবারে সৃর্যের মুখ দেখা গেন। আনন্দে উত্বেনিত হয়ে উঠলাম আমরা। এডিকের গলায় শিকন পরিয়ে বনে রওনা হলাম সবাই। |
| :---: |
|  |  |

‘কিশোররা আজকে যাবেই যাবে,’ আশা করলাম আমি। ‘এতদিন স্কুল আর বাড়ি, বাড়ি আর স্কুল করে করে ওরাও নিচ্চয় বিরক্ত হয়ে গেছে।'
‘আগে একজন গিয়ে দেখে আসা উচিত ওরা এন কিনা,’ কডি বলন। 'यদি বলো, আমিও গিয়ে দেথে আসতে পারি।
‘⿰丬াঁ, যাও। এবং গিত়ে সেদিনকার মত ডোবাও,' ক্যাপ বনन। 'มুসার ম্বর নকন করতে গিয়ে কি ধরাটাই না নvনে। তোমার ওপর ভরসা নেই।'
‘কিশোর यদি গিঢ়ে মুসাদের বাড়িতে বসে थাকে আমি কি কর্?’ রেগে উঠন কডি। 'আমার গনা ওতে তো আর চিনতে পারেনি ।'
'थাক থাক, হয়েছে,' বাধা দিলাম। 'ঝগড়া করার আর দরকার নেই।'
তবে পরিস্থিতি খারাপ হলো না। সবাই থুব হালকা মেজাজে আছি। আত্নবিশ্ধাসে ভরা মন। মনে হচ্ছে আজ কানাুটাকে ভয় দেথাতে পারবই।

টাকিদের বাড়ির কয়েক র্নক পর থেকেই বনের তরু। ওখানে পৌছতে সময় লাগবে না।

দিনটা সত্যি চমৎকার। বৃষ্টিতে খুর়্ে গিয়ে তরতাজা হয়ে গেছে সব কিছ্। বাতাসে এক কণা ধুना নেই। পাতাতুলো ঘন সবুজ। এক ধরনের মিষ্টি গক্ধ ছড়াচ্ছে।

রাস্তার ধারে ফুল, পাত, বোপ যা পাচ্ছে থেমে থেমে গক্ধ তঁকছে এডিক। শিকন ধরে টানতে টানতে চলেছে টাকি। কঠিন কাজ। এত বড় একটা সেইন্ট বার্নার্ডকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে টেনে নেয়া চাভ্যিখানি কথা নয়।
‘বে হারে মুখ ৩কাচ্ছে,' বনের কিনারে এসে বলন টাকি। "শিস বেরোবে নাকি খোদাই জানে!’

শিস দেয়ার চেষ্ঠা করন সে। শব্দ বেরোল বটে, তবে সেটাকে শিস মনে रলো না। যেন কাঁপা কাঁপা তীক্ষ্ ভূতের নিঃশ্বাস।

তবে সেটাই যথেষ্ট। মুহূর্তে কান খাড়া করে ফেনন এডিক। नেজ হয়ে গেন বন্দুকের নন।

আরও জোরে শিস দেয়ার চেষ্টা করল টাকি। পারল না।
গলার কাছে đাঁকুনি খেতে ওরু করেছে এডিকের। ষীরে ধীরে চাপা স্বর বেরিয়ে এল। বাড়তে লাগল সেটা। চোট উঠে গেল ওপরে। বেরিয়ে পড়ল দাঁত।
‘টাকি, থামো থামে!’ তাড়াতাড়ি বাধা দিলাম ওকে। ‘এখনই সব নষ্ট করে मिও ना।’

শিস থামাল টাকি।
তিল হয়ে এন কুকুরটার স্নাযু।
'গাম-টাম কিছু আছে কারও কাছে? গলাটা খকিয়ে গেছে আমার।'
এক টুকরো গাম বের করে দিন টাকিকে কডি।
‘একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেলাম,’ ক্যাপ বলन, ‘এডিক আমদের ডোবাবে না;

গাছের পাতার ছায়া নাচছে মাটিতে। ফাঁক-ফোকর দিয়ে पूইয়ে নামছে সৃর্যালোক। ওদের পায়ের চাপে মাটিতে পড়ে থাকা তকনো ডাল ভাঙছে।
'আয়, এডিক,' নিকল ধরে টান দিল আবার টাকি। 'আরে আয় না!’
'আস্ঠে!' সাবধান করন কডি। 'ษনে ফেনবে তো।'
'আয়, এডিক!' কঠ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে ডাকন আবার টাকি।

বড় বেশি ঝামেলা করছে কুকুরটা। বার বার থেমে যাচ্ছে শৌঁকার জন্যে। শিকন টেনে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেট্টা করছে। ওর পছন্দের প্রচুর গক্ধ রয়েছে বোধহয় বনের মধ্যে। সারাক্ষণ नেজ দোনাচ্ছে। शিক-शিক হিক-হিক করে দম নিচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন शাঁাচ্ছে।

গভীর বনে ছুকে পড়েছি আমরা এখন। এগি<়ে চনেছি খাঁড়ির দিকে। ছায়া বাড়ছে, বাড়ছে ঠাণ্ড। আলো এখানে বেশুনী।
'ওরা এল কিনা, চট করে গিয়ে দেথে আসছি আমি,’ ফিসফিস করে বললাম। হাতের বাদামী ব্যাপটা তুনে দিলাম ক্যাপের হাতে। ‘ধরো। আমি যাব আর আসব।'

সন্দেহ ভরা দৃষ্টিতে ব্যাগটা দেখতে লাগল ক্যাপ। 'কি আছে এর মধ্যে?'
'দেখতেই পাবে,' বনে আর দাঁড়ালাম না। লম্বা ঘাস মাড়িয়ে দ্রొতপায়ে এগোলাম ট্রী-হাউসটার দিকে।

কডিরা কি করছে দেখার জন্যে ফিরে তাকালাম একবার। এডিককে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। মাট্তে বসে পড়ে বড়সড় একটা তকনো ডানের মাথা চিবাচ্ছে কুকুরটা।

ঘাস থেকে সরে এসে সরু একটা কাঁচা রান্তা ধরে এগোলাম। পায়ে চলা পথ। বুকের মধ্যে দুরুদুুুু করছে। আজকে আমাদের জেতারু দিন।

ঘ্রী-হাউসটা রয়েছে এক টুকরো ঘাসে ঢাকা খোলা জায়গার অন্য প্রান্তে গাছের ওপর। খ゙ড়িটা আরও সামনে। পানির স্রোতের মিষ্টি কুন্কুন্ শব্দ কানে আসছে।

গাছের আড়ালে থেকে যতটা সম্টব নিজেদের আড়াল করে এগোলাম। যাতে ওরা দেখে না ফ্েেেে। তাহনে এত কষ্ট করে আসাটাই মাটি হবে।

কুত্তাটাকে দেথে মুসার মুথের অবস্থা কি হবে,. কল্পনা করে আবারও হাসি পেন় আমার।

ঘাসবনের কিনারে এসে দাঁড়ালাম। পিটার আর তার বন্ধুত্রা এখানে শূটিং করে গেছে। মাতিতে পায়ের ছাপ নিচ্চয় পড়েছে। घাসের জন্যে দেথা যাচ্ছে না।

গাছের আড়ালে থেকেই থোলা জায়গাটার কিনার ধরে এগোনাম। ট্রীহাউসটা নজরে এন। অনেক বড় একটা কাঠের বাজ্সের মত লাগছে। বুড়ো ওক গাছের নিচের ডালে বসানো হয়েছে। তবে মাটি থেকে যথেষ্ট ওপরে। দড়ির সিঁড়ি লাগিয়েছে বেয়ে ওঠার জন্যে।

কিষ্ভ ওরা কোথায়? মুসা, রবিন কিংবা কিশোর?
একজনকেও তো চোথে পড়ছে না।
লম্ধা बোপ ঠেনে আরও কয়েক পা এগোনাম। কাঁषে কাঁটার খেঁচা नाগन। ‘উহ্' করে শব্দটা আপনাআপনি বেরিয়ে গেল মুথ থেকে, ঠেকাতে পারলাম না।

হাঁটা বক্ধ করুলাম না। তবে সাবধান রইলাম, কোন কারণে আর যাতে কোন শব্দ করে না ফোন ।

কানে এল কথার শব্দ।
দ্দখ্তে পেনাম ওদেরকে। তিনজনেই আছে। আমার আগে আগে হেঁটে

চট করে ঢুকে পড়নাম একটা ঘন ঝোপে ।
আমার মাত্র কয়েক ফুট সামনে র়য়েছে ওরা। দেথে ফেলন নাকি?
না। দেখেনি।
উত্তেজিত স্বরে কথা বলছছ। কোন কিছू নিয়ে তর্ক বাধিয়েছে তিন বিচ্ছ্র। পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছি।

উন্টো দিকে চলে গেল ওরা। মাঝে মাঝেই হাত বাড়িয়ে ফুন ছিঁড়ঢছে কালটুটা, কিংবা নিচু হয়ে ঘাসের ডগা ছিঁড়ছে। অস্থির আচরণ।

দারুণ হয়েছে! চমৎকার! ভাবলাম আমি।
আiি জানি আজকে আমাদেরই দিন।
নিঃশক্দে ঝোপ থেকে বেরিয়ে দ্রুতপায়ে ফিরে চললাম আবার। বন্ধুদের জানানোর জন্যে তর সইছে না।

যেখানে রেখে গিয়েছিলাম, ঠিক সেখানেই পেলাম ওদেরকে। 'এডিক, এবার তোর পরীক্ষা হবে!’ উত্তেজ্রিত কঠে প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।
'ওরা আছে সত্যি?' বিশ্বাস করতে পারছে না ক্যাপ।
'আছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম।
'ऊुড!' কডি বলল ।
এডিকের শিকল ষরে টান দিল টাকি। টেনে তোনার চেষ্টা করতে লাগল ।
'দাঁড়াও, এক মিনিট, থামিয়ে দিলাম ওকে। ক্যাপের হাত থেকে নিয়ে নিলাম ব্যাগটা। ‘জিনিসটা আগে লাগিয়ে দিই।’

ব্যাগ থেকে শেভিং ক্রীমের একটা ক্যান বের করলাম।
'এটা কিজন্যে?' বুঝতে পারছে না ক্যাপ ।
'ক্রুত্তাটার মুট্য नাগিয়ে দেব। বুঝলে না? দেখে যাতে মনে হয় ফেনা গড়াচ্ছে। পাগল্লা কুত্তা। জলাতঙ্ক হলে কুকুরের মুখ দিয়ে সব সময় ফেনা পড়তে থাকে। যখন দেখবে একটা দৈত্যের মত পাগলা কুত্তা তাড়া করেছে, কি করবে? স্রেফ চোথ উল্টে দেবে।' হা-হা করে হাসনাম আনন্দে।

আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে আমার বুদ্ধির উচ্ছৃসিত প্রশংসা করতে লাগল কডি।

খুশি হলাম। আমার ধারণা, প্রশংসায় সব মানুষই খুশি হয়।
এতক্ষণ উঠতে চায়নি, কিন্টু আমি ক্রীম মাখাতে যেতেই লাফ দিয়ে উতে দাঁড়াল এডিক । টাকিকে টেনে নিয়ে ছূটল খোলা জায়গাটার দিকে।
‘ঠিক আছে, যাক,' শিকলে টান রেখে টাকি বলল। 'ওদের একেবারে কাছে গিয়ে ক্রীম মাথিয়ে ছেড়ে দেব।'

কডি, ক্যাপ আর আমি ওদের পেছন পেছন চলনাম।
ঘোলা জায়গাটায় উঁছু, घন একটা ঝোপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেলাম । ঢুকে পড়লাম ভেতরে। এখানে থাকলে কেউ দেখতে পাবে না আমাদের ।

খোলা জায়গাতেই আছে বিচ্চ্রুলো। লম্বা ঘাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি নিয়ে যেন আলোচনা করছে। অন্য কোনদিকে খেয়াল নেই।

ওদের কঠ্ঠস্বর কানে আসতছ। কিন্ন দূর থেকে কথাগুলো স্পষ্ট হচ্ছে না। পানি বয়ে যাওয়ার শব্দও ত্তে পাচ্ছি।
'এডিক, তোর যাওয়ার সময় হয়েছে,' ফিসফিস করে বলল টাকি। ঝুঁচে বসन গना থেকে শিকনটটা খুলে দেয়ার জন্যে। আমাদের বনন, 'ও থোলা জায়গায় বেরোনোর সঙ্গে সজ্গে শিস দেয়া అরু করব। টেরি, রেডি?'

মাথা ঝাঁকিক্যে ক্যানটা তুলে ধরলাম। এডিক মুখ ফেরাল আমার দিকে। খানিকটা ঘন ফেনা স্প্রে করে নিলাম নিজের হাতে।

হঠাৎ কানে এন পদশক্দ। আমাদের পেছন থেকে।
পড়ে থাকা ডানপাতার ওপর দিয়ে দৌড়ে আসছে কোন প্রাণী। ঝোপের घধ্যে উ'কি দিন একটা কঠঠবিড়ালী।

এডিকও দেখে ফেলেছে ఆটাকে। কুকুরটার মুখে ফেনা মাখানোর জন্যে সবে হাত বাড়িয়েছি, এমন সময় লাফ মারল সে।

সরে না গেলে আমার গায়ের ওপরই পড়ত। তাড়াহছড়ো করে সরতে গিত়ে কাত হয়ে পড়ে গেলাম।

চোথের কোণ দিয়ে দেখলাম কাঠবিড়ানীটাকে তাড়া করেছে।
লাফ্যিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে আমার তিন বন্ধু। ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেছে সবাই।

চিৎকার করে উঠন টাকি, ‘এডিক! এডিক! জনদি আয়!’
আমিও উঠে দাঁড়ালাম। হাতে সাবান। শার্টের বুকের কাছটায় সাবান লেগে গেছে। ফिরেও তাকানাম না। সোজা দৌড় দিলাম বনের দিকে, ওদের পেছন পেছন।

অনেক সামনে চনেে গেছে ওরা। দেখতে পাচ্ছি না। টাকির গনা কানে আসছে। এডিকের নাম ধরে ডেকে চনেছে একনাগাড়ে।

## দか

গু দণপণে দৌড়ে ধরে ফেনলাম ওদের।
‘এডিক কোথায়? এডিক?’ জিজ্ঞেস করলাম হাঁপাতে হাঁপাতে।
'ওদিকেই কোনখানে হবে,' সামনে ঘন গাছপানা দেথিয়ে বনन টাকি।
'ডহ্,, আমার মনে হচ্ছে ওদিকে ডাক ওনলাম,' উন্টো দিকে দেখাল ক্যাপ।
‘ধরা দরকার,' হাঁপানোর যন্ত্রণায় কথা বনতে পারছি না ঠিকমত। ‘এথन হারান্নে ওকে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'
‘এমন যে দৌড়াতে পারে, জানতামই না। আর কত চমক নুকিয়ে রেথেছে এডিক, কে জানে! এতদিনেও ওকে পুরোপুরি চিনরে পারনাম না,' টাকি বলল। 'কাঠবিড়ানী ধরার জন্যে পাগন হয়ে গেছে।'
'এত গাধা কেন?' কডি বলन। 'ও জানে না, ওকে একটা কাজ দেয়া रয়েছে?'
'আসনে…আমারই ভুন হয়ে গেছে...এত আগে শিকনটা খোলা উচিত इয়নি,' ऊたিয়ে উঠন টাকি। ‘এখন আর কোনমতেই ধরতে পারব না শয়তানটাকে।
‘পারব পারব,’ মুথে বললাম বটে, কিজ্জ মনে মনে দমে গেছি। ‘ও নিজে নিজেই চলে আসবে। কাঠবিড়ালীটাকে ধরতে তো পারবে না জানা কথা। তখন ঠिকই ফেন্রত आসবে।'

পড়ে যথন পিয়েছিলাম তখন শার্টে লাগা সাবানের ফেনায় কুটো-পাতা আটকে গিয়েছিন। সেখুনো সরাতে গিয়ে নেগে গেন হাতের ময়লা। শাৰ্টের ওই জায়গাটাতে বিশ্রী দাগ হয়ে গেন।

কি্ভ সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। এডিককে থুঁজছে আমার চোখ।
'ひাডড়ির কাছে চনে গেল নাকি?' নাকের ৩পর চশমাটা ঠিক করে বসাল কডি।

মাথায় একটা কুটো লেগে আছে তার। টোকা দিয়ে ফেনে দিলাম। বनলাম, ‘অতিরিক্ কথা বনছি আমরা। কাজের চেয়ে কথা বেশি। কুকুরটাকে খুজজে বের করা দরকার। ওদেরকে ভয় দেখানোর সম্টাবনাটা এথনও হয়তো শেষ হয়ে याয়नि।

হতাশার কথা ভাবতে কোন সময়েই ভাল লাগে না আমার।
'চনো, এডিককে «ুঁজি,' দুস্চিন্তায় কালো হয়ে গেছে টাকির মুঈ। ‘বনের অভিজ্ঞত নেই ওর, একেবারে নতুন। यদি কিছু ঘটে যায়... কেঁদে ফেনবে যেন সে।

ভাগাভাগি হয়ে থুঁজতে চननाম। आমি ধরন্াম थাঁড়ির দিকের রাস্তাট।। নিছ্ নিচ গাছের ডান দু'হতে সরাতে সরাতে আঁকাবাঁকা পথ ধরে প্রায় দ্রৌড়ে - চলनাম। এডিকের নাম ধরে ডাকতে লাগলাম যতটা সस্टব চাপা ম্גরে।

शাঁদার বাদশা কুত্তাটা কি সর্বনাশটাই না করল! কি করে করতে পারল এ রকম একটা কাษজ্ঞানशীन কাজ?

কাঁটাঝোপের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় আবার কাঁটার থ্যাচা থেয়ে আঁউক করে উঠলাম। আাচড় লেগে কেটে গেছে বেশ খানিকটা। কাটাটা দেখার জন্যে থামলাম। রক্ত বেরিয়ে গেছে।

থুরুত্ না দিয়ে আবার এডিকের থোজে বেরোলাম।
এতক্ষণে খাঁড়ির কাছে পৌছে যাওয়ার কথা আমার। কিন্ভ পানির শব্দ কানে आসছে না।

সঠিক পথে আছি তো? না ভুন করলাম?
দৌড়াতে তরু করলাম। সামনে মরা গাছ কিংবা বড় শিকড় পড়নে নাফ मিত্যে দিয়ে ডিঙোতে লাগলাম। দুই হাতে ঠেনে সরাতে নাগনাম লম্মা নলখাগড়া। মাটি অতিরিক্ত নরম। শ্যাওলায় ছাওয়া। জুতো ডেবে যায়।

খোনা জায়গাটা কি সামনে?
তার পরেই তো রয়েছে খौড়িটা।
থেমে গেলাম। হাঁুতে ভর দিয়ে হাঁাতে লাগলাম।
দম নিয়ে মখন সোজা হনাম, চারপাশে ভানমত তাকিয়ে বুঝতে পারলাম সত্যি পথ ভুন করেছি।

সূর্य দেখার চেষ্টা কর্লাম। দিক ঠিক করে নিতে পারব। কিন্জ দেখা গেন না। গাছপালা এত ঘন, রোদই ঢোকে খুব সামান্য।
'হারিয়ে গেছি,' জোরে জোরে নিজেকেই শোনানাম। ভয় পাওয়ার চেয়ে

অবাক হয়েছি বেশি। বিশ্বাস হচ্ছে না। বনে পথ হারিয়েছি! মাডি ক্রীকের বনে!
घুরে দাঁড়ানাম। চেনা কোন চিছ্হ চোথে পড়ে কিনা দেখতে নাগনাম। পেছনে ছাই রঙের গাছের সারি ঘন বেড়া তৈরি করেছে। বাকি তিন দিকে অপেল্ষাকৃত ক্মলো রঙের গাছ ঘিরে রেখেছে।
‘এই, কেউ খনতে পাচ্ছ?' চিৎকার করে ডাকনাম। কেঁপে টঠল গলা। ভয় পেতে ৩রু করেছি।
‘৫নছ? ఆনতে পাচ্ছ?’ আরও জোরে চেঁচিয়ে ডাক দিলাম।
জবাবে কর্কশ স্বরে ডেকে উঠন একটা পাথি। ডানার শব্দ তুলে উড়ে চলে গেল।

কডি, টাকি, ক্যাপের নাম ধরে ডাকলাম কয়েকবার।
জবাব নেই।
ভয়ের ঠাণা শিহরণ নেমে গেন শিরদাঁড়া বেয়ে। 'আই, তনছ তোমরা? আমি হারিয়ে গেছি! পশ খুঁজে পাচ্চি না!'

মট্ করে అকনো ডাল ভাঙল। বাঁয়ে। পরক্ষণে কানে এন ভারী পায়ের শব্দ।
‘এইই, কে? কে?' চিৎকার করে ডেকে উঠে কান পাতলাম।
জবাব এन না। পাঢ়़র শব্দ এগিত়ে आসত্তে থাকন।
ঘন গাছপানার ভেতরের অক্ধকারের দিকে তাক্কিয়ে আছি।
আর্রেকটা পাথি ডাকল। ডানার শব্দ।
ভারী পায়ের শক্দ। মাট্তিতে পড়ে থাকা সরু ডাল ভাঙল পায়ের চাপে।
'এডিক? তুই?'
কককুরটাই হবে। মানুষ হল্লে সাড়া দিত।
তাকিত্যে রইলাম। কুকুরটার বেরোনোর অপেক্ষায়।
'এডিক?'
না! এডিক নয়! অন্য আরেকটা কুকুর!
লাল নাল চোখ। ভয়াবई চেহারা। বিশাল। ছোটখাট একটা ঘোড়ার সমান! মিশমিশে কালো মসৃণ চামড়া। চকচকে মাথাটা লম্বা করে বাড়িয়ে দিয়ে গর্জে উঠল। জূলন্ত চোঈ মেলে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।
‘দেখ্ বাবা, লশ্মী ছেনে! অমন করে না! তুই তো লক্মী!’
কিন্ভ যতই টেনে টেনে আদুরে কণ্ঠে লক্ষী বনি না কেন, সে আর শোনে না। আচমকা দাঁত বের করে বিকট শব্দে ঘাউ ঘাউ করে উঠন। রক্ত পানি করা গর্জন।

नাফ দিল পরমুহৃর্তে। আমার গনা কামড়ে ধরতে আসছে।

## बजाढ़ा

 করে নামন।
‘হাইক! যা, যা!’ আবার শোনা গেল চিৎকার ।
ঘুরে তাকালাম। দৌড়ে আসছে ক্যাপ। হাতে একটা নাঠি। ওটা নেড়ে চিৎকার করতে থাকল, 'যা যা! যা, কুত্তা!'

মাথা বাড়িয়ে দিয়ে গর্জন কর্রে উঠল আবার কুত্তাটা। চোখের দৃষ্টি আমার ওপর স্থির। অনিচ্ছা সত্ত্রেও এক পা পিছিয়ে গেন। দুই মোটা ঊরুর মাঝখানে नেজ তুটিয়ে নিল। আরেক পা পিছাল। আরও এক পা।
'যা, ভাগ!’ সাহস পেয়ে ধমকে উঠনাম। ‘গেলি!’
বুঝতে পারলাম না কেন-আমরা দু'জন বनে, নাকি ক্যাপের হাতের লাঠিটার জন্যে-হঠঠৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে এক লাফে গিয়ে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল দৈত্যটা।
'উফ্, বাঁচनাম!’ அঙিয়ে উঠনাম आমি। ‘গেছিনাম আজকে! বাপরে বাপ!’ এতক্ষণে খেয়াল হলো বুক ব্যথা করছে, অনেকক্ষণ ধরে নিঃশ্বাস আটকে রেথেছি। কোঁস করে ছাড়লাম।
‘‘িক আছ তো তুমি?’ ক্যাপ জিজ্ঞেস করল।
'আছি! আছি!’ বলতে গিয়ে কেঁপে উঠল কঠ্ঠ। অনেক ষন্যবাদ তোমাকে। আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে।'

কুকুরটা यেদিকে গেছে সেদিকে তাকাল ক্যাপ। 'ও কি কুত্তা, না ঘোড়ারে বাবা! আসল কুকুর না ওটা, বুঝনে। শয়তান! শয়তান! নরক থেকে উঠে এসেছে!'

মাथা đॉকালাম। গनা ఆকিয়ে কাঠ। কथা বলতে কষ্ট रচ্ছে। আমি জানি, ভয়ানক ওই জানোয়ারটাকে আবার দেথতে পাব । দুঃস্বপ্নে ।
‘এডিককে পেত়েছ?' জিজ্ঞেস করলাম।
'নাহ,' পড়ে থাকা একটা মরা গাছে রাগ করে লাথি মারত্তে গিয়ে নিজের পায়েই ব্যথা পেল ক্যাপ। সামলে নিয়ে বলল, ‘এখনও পায়নি। ক্ষোভে দুঃฟে মাথার চুল ছিঁড়ছে এথন টাকি...’
‘হু...বুঝতে পারছি ওর মনের অবস্থা,' বিড়বিড় করে বলতে গিয়ে চোথ পড়ল আবার গাছের গোড়ার একটা ঝোপের দিকে। কি যেন নড়ছে মনে হলো। ধড়াস করে উঠন বুকের মধ্যে। আবার বেরোচ্ছে নাকি দৈত্যটা!

না। বাতাসে নড়েছে। দমকা বাতাস মরা পাতা ঝরাল বেশ কিছু।
'চলো, যাই,' ব্যথা পাওয়ার কথা ভূলে গিয়ে মরা গাছটায় আবার এক লাথি शাঁকাन ক্যাপ । মুথ কুঁচকে ফেনन ব্যথায় ।

রাস্তা ধরে এগোলাম দু’জনে। নস্বা বাঁক নিয়ে রাস্তাটা আবার সোজ্জা হয়ে নেমে গেছে ঢালু হয়ে। আশেপাশে ঝোপের মধ্যে ছোটথাট প্রাণীর আনাগোনা টের পাচ্ছি।

তাকালাম না। আমার মন এখন অন্যখানে। এখনও কক্পনায় দেখতে পাচ্ছি ভয়াবহ কুকুরটাকে।

একটু পরেই দেখা হয়ে গেল টাকি.আর কডির সক্গে। দু’জনেরই বিধ্বস্ত চেহারা।
‘কি করব এখন?’ আমাকে দেখেই পুতুল হারানো বাচ্চার মত ককিয়ে উঠন টাকি। দুই হাত প্যান্টের পকেটে ঢোকানো। ভগ্গি দেখে মনে হচ্ছে কেঁদে

ফেলবে। ‘এডিককে না নিয়ে বাড়ি যেতে পারব না আমি! মা আমাকে আস্ত রাখবে ना!'
‘আচ্ছা, টাকি,' কড্ডি বনে উঠন, ‘তোমার কুকুরটা বাড়ি ফিরে যায়নি তো? এ কथাটা তো ভাবিইনি। নিশ্যয় বাড়ি ফিরে গেছে হাঁদাটা।'

উজ্জ্বন হয়ে উঠল টাকির মুখ। 'তাই তো, এটা তো ভাবিনি! তুমি বলতে চাইছ বনের মধ্যে হারিয়ে যায়নি সে?'
'না, কুত্তা কুত্তাই,' ভরসা দিলাম আমি, 'ওরা হারায় না। অভিজ্ঞতা না থাকলেও না। মানুষ হারায়।'
'ও ঠিকই বলেছে,' ক্যাপও বলन। 'দিক নির্ণয়ে কখনও ভুন করে না কুকুর। আমি শিওর, এডিক বাড়ি ফিরে গেছে ।'
'চলো, বাড়ি গিয়ে দেখা যাক ও ফিরেছে কিনা,’ "টাকির কাঁধে সহানুভূতির হাত রাvল কডি।
‘গিয়ে যদি দেথি নেই?’ করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করন টাকি, ‘তথন কি হবে?’
'তাহলে আর কি? পুলিশকে ফোন করে জানাতে হবে। ওদের বলতে হবে কুকুরটাকে খুঁজে বের করে দেয়ার জন্যে ।'

ঙ্যা, এ বুদ্ধিটা পছন্দ হলো টাকির।
মুখ কালো করে বন থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা।
গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে সবে রাস্তায় উঠেছি, মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম তিন গোয়েন্দাকে। ওদের সঙ্গে দুটো কুকুর।

মুসার একপাশে দাঁড়ানোঁ এডিক। অন্য কুকুরটা সেই কালো দানবটা, বসে আছে তার পায়ের কাছে।

দৌড় দিলাম ।
'হাই!’ কাছে প্ৗৗছতে হাসিমুথে স্বাগত জানাল কিশোর, ‘এগুলো কি তোমাদের কুকুর?'

মরা মাছের মত হাঁ হয়ে গেলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না।
মুসার হাত চেটে দিচ্ছে এডিক। গোলাম হয়ে গেছে ওর। কালো দৈত্যটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে মুসার জন্যে কিছূ করতে পারনে ধন্য হয়ে যাবে জীবন।
'সেইন্ট বার্নার্ডটা আমার,' আনন্দে চেচচিয়ে উঠন টাকি।
'শিকল পরিয়ে রাথা উচিত ছিল,' উপদেশ্গ দিল কিশোর। 'বনের মধ্যে ঘুরঘুর করছিল। মনে হচ্ছিল, ব্ন চেনে না, হারিয়ে গেছে। नামं কি ওর?’
'এডিক ।'
‘এডিক, যা, তোর মনিবের কাছে যা,’ আদেশ দিল মুসা।
ওর মুখের দিকে তাকাল কুকুরটা। মনে হলো ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। তবু গেন। টাকির কাছে যাবার আগে আরেকবার ফিরে তাকান মুসার দিকে।

কিশোরকে ধন্যবাদ দিল টাকি।
'এই কুকুরটার মালিককক এখন ইুঁজে বের করতে হবে,' কালোটাকে দেখিয়ে বলন কিশোর। 'মনে হচ্ছে আজ বনের মধ্যে কুকুর হারানোর ধুম পড়েছে।' নিছু হয়ে কালো কুকুরটার মাথা চাপড়ে দিতে দিতে বলন, 'কেউ দাবি করতে না এলেই খুশি হতাম়।' মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দারুণ কুকুর, তাই ना?'

বুঝनाম, কখन হাল ছেড়ে দিতে হয়।
অসম্টব! ওদেরকে ভয় দেখানো আমার কর্ম নয়। বুদ্ধিতে তো কুলাবেই না। ভাগ্যটাও আমার প্রতি বিক্রপ। কিছুই করতে হচ্ছে না ওদের। ঠকাতে গিত়ে নিজে নিজেই ঘোন খেয়ে यাচ্ছি আমরা।

পরাজয়টা মেনে নেয়াই ভান, নিজেকে বোঝালাম।

## বার্রা

- ড়ার হাতের মত বরফ-শীতন একটা হাত কাঁষ চেপে ধর্রন आমার। চিৎকার করে উঠলায়।
হেসে উঠল টাকি। ‘টেরি, তোমার হলোটা কি?’
‘এত ঠঠণ্তা কেন তোমার হাত!’ হাতটা সরিয়ে দিয়ে কাঁধটা ডনতে ডলতে बनलाय।
‘বরফ ধরেছি। ফ্রিজ থেকে বের করে কোকের গ্নাসে দিয়েছি,’ টাকি জানান।
সবাই হেসে উঠন আমার দিকে তাকিয়ে।
ককুর নিয়ে বনে যাওয়ার দিন কয়েক পর টাকিদের বাড়িতে আড্ডা দিচ্ছি आমরা। কি করা যায় आলোচনা করছি। সেদিন বৃহস্পতিষিার। রাত সাড়ে আট্টা। বাড়িতে যার যার বাবা-মাকে বনে এসেছি একসগ্গে অক্ করতে यাচ্ছি আমরা।
'বাদ দেয়া উচিত এ সব,’’ হতাশ কচ্ঠে বলনাম। 'ওদেরকে ভয় দেখাতে পারব না আমরা। আমাদের সাধ্যের বাইরে। কিছू কিছু মানুষ আছে, সব সময় নাগালের বাইরে থেকে যায়। হাজার চেষ্ঠা করেও পারা যায় না ওদের সজে।'
'টেরি ঠিকই বনেছে,' ক্যাপ বলল। বাদামী কাউচটায় কডির পাশে বসেছে সে। মুথোযুখি একটা বড় আর্মচেয়ারে বসেছি আমি।

টাকি বসেছে পুরান্ো সাদা রঞের কাপ্পেটায়। ‘এত সহজেেই হান ছেড়ে দিচ্ছ কেন?’ বনল, সে। ‘উপায় একটা নিচয় আছে। কিশোররা রোবট নয়। ভয় পায় না, হতেই পারে না। কোন্ জ্বিনিসটাকে ভয় পায়, সেটা কেবল জানতে হবে আমাদের।’
'কি জানি!’ মাथা নাড়তে নাড়তে বনनाম। আদৌ কোন কিছूকে ভয় পায় কিনা, সেটাই তো সন্দেহ হচ্ছে আমার এথন।'

घরে पূকন এডিক। রোমশ नেজটা প্রায় টানতে টানতে গির্যে দাঁড়ান টাকির কাছে। ওর হাত চাটতে ঔরু করল।

রাগে আওু ষরে গেল মাথায়। চিৎকার করে উঠলাম, ‘বের করো বেঈমানটাকে! দেখনেই গা জ্বে এখন!'

মুখ ঢুলে বিষন্ন বড় বড় বাদামী চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল এডিক। করুণ চাহনি।
‘কি বनেছি তোকে అনিসনি, এডিক?’ কঠিন কচ্ঠে বললাম। 'তুই একটা বেঈমান।'
‘ও একটা সাধারণ কুকুর,’ সাফাই গাওয়ার চেষ্ঠা করন টাকি, 'মানুষ্ষে মত कि আর বুদ্ধি আছে ওর?' কুকুরটাকে টেনে নিজ্রের পাশে বসান সে।
'কুত্তাঔলোও ওই কানযুটাকে পছন্দ করে,' কডি বনन।
‘বোলতা, সাপ, মাকড়সা-কে করে না?’ তিক্তকণ্ঠে বললাম। ‘কোন কিছুকে ভয় পায় না ও। কিচ্চুকে না।’

হঠাৎ কুটিন ভभ্গি ফুটল কডির মুথে। কোন ফন্দি বের করতে পারলে এ রকম হয় ওর। 'সত্যিকারের ভয় পাওয়ানোর জিনিস নেই বলছ?’ হাত বাড়িয়ে ক্যাপের মাথা থেকে একটানে ক্যাপটা খুলে নিতে গেল সে।

থাবা মারন ক্যাপ। 'খবরদার! ভান হবে না বনছি!’ কিন্ম আটকাতে পারন ना।

টুপিটা এখন ষঁডির হাতে।
এই প্রথম ক্যাপের চুল ভালমত দেখলাম। মাথায় নেপ্টে আছে কানো চুল। ছু সহ মাথাটাকে মনে হচ্ছে খোদাই করা কাঠ। কপালে লাল একটা গোল দাগ হয়ে আছে। সব সময় টুপিটা চেপে বসে থাকে বলে।
'আই, কি করলে!’ রাগে চিৎকার করে উঠন সে। কডির হাত থেকে ক্যাপটা কেড়ে নিয়ে মাথায় বসিয়ে দিল আবার।
'মল ধৌও না নাকি তুমি কখনও?' টাকি জিজ্ঞেস করন।
‘ধুলে কি হবে?’ আয়নার কাছে হেঁটে গেল ক্যাপ। যাতে দেথে ভালমত বসাতে পারে টুপিট।

आরও থানিকক্ষণ মুসাকে ভয় দেখানো নিয়ে পরামর্শ করলাম আমরা। কিন্ট কাজ হতে পারে, এ রক্ম কোন কিছূই ভেবে বার করতে পারনাম না। নিরাশ হয়ে ‘অড নাইট’ জানিয়ে দরজার দিকে রওনা হনাম।

রাত ন'টার সামান্য পরে ফোন করে বাবা বলন বাড়ি যেতে। বন্ধুদের ‘তড নাইট’ জানিয়ে দরজার দিকে এগোলাম।

সারাটা দিনই বৃষ্টি হয়েছে। থেকে থেকেই নেমেছে ঝাপ্ ঝুপ্ করে। এত পানি জমে গেছছ, রাস্তার আলোয় টাকিদের লনটাতে মনে হলো বন্যা হয়ে গেছে।

একই রাস্তায় চার হুক দূরে আমাদের বাড়ি। সাইকেলটা নিয়ে আসা উচিত ছিন। হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। বিশেষ করে রাতের বেলা বৃষ্টিভেজা পথে একা হাঁটতে কি কারও ভান লাগে। রাতার কয়েকটা ন্যাম্প পোস্টের আলো নিভে আছে। গা ছমছম্ম পরিবেশা।

অন্ধকারকে ভয় পাই। কানটুটা পায় না। ভাবতেই মেজাজটা গেল আরও খারাপ হয়ে। কাঁধে ঠাণা হাত পড়লে হৃপিও লাফ মারে। ধূর! আমি একটা ইয়ে!

হাতের কথ্থাটা মনে পড়তেই নতুন একটা বুক্ধি এন মাथায়। তাই তো! ঠাণা হাতের ব্যবস্থা করন্লে কেমন হয়?

একটা খালি জায়গা পেরোচ্ছি। জায়গাটা আয়তাকার। প্রচুর আগাছা আর ছোট ছোট বোপ জন্মে আছে। চোথের কোণ দিয়ে দেখতে পেলাম মাটিতে কি যেন নড়ঢে।

ধূসর মাটির পটভূমিতে কালো একটা ছায়া।
লম্ ঘাসের ভেত্র দিয়ে কিছ্হ একটা দৌড়ে আসছে আমার দিকে।
ঢোক গিলनাম। গলার ভেতরটা ৩কনো। इঠাৎ দৌড়ানো তরু করলাম।

ছায়াটা পিছনে চলে আসছে আমার দিকে।
চাপা একটা গোঙানি কানে এল।
বাতাসের শদ?
মনে হলো অশরীরী কিছूর।
আরেকটা গোঙানি। এবার আরও বেশি স্পষ্ট।
আশেপাশের সমস্ত গাছপালা যেন ফিসফাস তরু করে দিন। কালো কালো ছায়া দ্রুত ছুটে আসছে আমার দিকে।

দুরুদুরুু করছে বুকের মধ্যে। রাচ্তা পার হয়ে দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিলাম।
কিন্জ ছায়াঞুলো ছাড়ল না আমাকে। আসছেই। ঘন কালো হয়ে যাচ্ছে যেন আরও। বুঝতে পারছি, আমার মুক্তি নেই।

বাড়ি ফিরে যেতে পারব না আর কোনদিন।

## তেরো

ণপণে দৌড়াচ্ছি। এরচেয়ে জোরে আর আমার পক্কে ছোটা সম্টব না। এখন মনে হচ্ছে গাছপালা, ঝোপঝাড় সব কিছুই কালো ছায়া ইয়ে উড়ে আসছে আমার দিকে। নীরব রাস্তায় থপ্-থপ্ থপ্-থপ্ জুতোর শব্দ হচ্ছে আমার।

কপালের শিরায় চাপ দিতে আরাম করেছে রক্ত। আমাদের বাড়িটা চোথে পড়ছে। গাড়ি-বারান্দার হনুদ আলোয় চকচক করছে বাড়ির সামনে লনের ঘাসগুনো।

এসে গেছি। চনে এসেছি। আর সামান্য একটু। খোদা! ওইইুকু! মাত্র ওইইুকু পথ পার করে দাও!

কয়েক সেকেন্ড পর হড়ুমুড় কंরে ঢুকনাম গাড়ি-বারান্দায়। থামলাম না। গতিও কমাनাম না। বাড়ির পাশ দিয়ে সোজা ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়নাম রান্নাঘরে। দড়াম করে দর্রজা লাগিক্রে তানা আটকে দিলাম।

দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করছে ফুসফুসট।। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। গলার ভেতরটা সিরিষ কাগজের মত খসখসে। দরজার গায়ে হেন্নান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকনাম। যত্ষ্ণণ না ঠिকমত দম निতে পারলাম।

বুねতে পারনাম, কেউ আমাকে অনুসরণ করেননি। সব আমার ভীত মগজের কল্পना।

এ ধরনের ঘটনা আমার বেলায় আরও ঘটেছে।
অনেক বার।
এত ভীতু কেন আমি? নিরাপদ জায়গায় এসে নিজেকে প্রশ্ন করার সুযোগ পেনাম।

বুকের দুরুদুরু করে আসছে। পুরোপুরি শান্ত হতে আরও সময় লাগবে। তবে পেয়ে গেছি উপায়টা!
‘টেরি, ফিরেছিস?’ বসার ঘর থেকে বাবা জিজ্ঞেস করল।
‘⿹勹⿰丿丿心，’’ জবাব দিয়ে তাড়াতাড়ি হন পেরিয়ে नিভিং র্রুম ছूকলাম। সোজা এগোলাম দোতলার সিডড়ির দিকে। ‘একটা ফোন করে আসি।’
‘এই তো এলি．．．’
জবাব না দিয়ে উঠতে ऊরু করনাম সিঁড়ি বেয়ে। অর্ধ্ধে ওঠার পর নিচে তাকিয়ে চিৎকার করে বনनাম，＇বাবা，মাত্র একটা ফোন। চলে আাস্সি।

প্রায় উড়ে এসে নিজের ঘরে ঢূকলাম। টাকিকে ফোন করলাম। দ্বিতীয়বার বাজার আগেই ফোন তুলে নিল সে।＇হালো？’
＇ఠতু থেকেই ভুল করে যাচ্ছি আমরা，’’ কোন রকম ভূমিকা না করে বললাম।
‘টেরি？তুমি বাড়িতে！উড়ে গেনে নাকি？’
‘అরু থেকেই ভুন করে যাচ্ছি আমরা，বুঝলে？’ একই কথা আবার বললাম। ＇ওদের ভয় দেখানোর চেট্টাটা করতে হবে রাতের বেলা। কখনই দিনে নয়। রাতে সব কিছুকেই ভয় নাগে।’

এক মুহূর্তের নীরবতা। নিচয় আমার কথাটা নিয়ে ভাবতে అরু করেছে টাকি। অবশেষে জবাব দিল সে，তুমি ঠিকই বলেছ，টেরি। রাতে সব কিছুকেই ভয় নাগে। কিন্ভ রাতে শে চেষ্টে করা হয়নি，তা তো নয়। লাশ রাথার ঘরে，এত এত কফ্চিনের মধ্যে নিয়ে গিয়েও তো কিছ্ম করা গেন না ওদের। এরচেয়ে ভয়ক্কর আর কি আছে？＇
‘নিষ্য় আছে। ভাবিনি এথনও। ভাবলেই বেরিয়ে যাবে।’
‘দেথো，বেরোয় নাকি। বেরোলে তো ভাল।’
মজার ব্যাপারটা হলো，আমাদের আর ভাবতে হলো না। পরদিন সকানে কিশোরই উপায়টা বাতলে দিল। একেবারে মাথায় ঢূকিয়ে দিল আমার।

## চোদ্দ

－－－কালের মীটিঙে দৈত্য－দানব নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা।
রোজ সকানেই ক্বাস ৃরুর আগে আমাদের মীটিং বসে। পাঠববইয়ের বাইরে নানা বিষয় নিয়ে आলোচনা হয়। ক্রাস রূমে বসেই। মিস্টার হোমার চক－বোর্ডটায় হেনান দিয়ে দাঁড়িয়ে，কিংবা তিন পাওয়ানা একটা টুলে বসে আমাদের সভাপতিত্ব করেন।

आলোচনাটা চালায় মৃলত তিন－চারজন ছেলেমেয়ে। বাকি সবাই আমরা কেবল নীরব শ্রোতা ।

ওই তিন－চারজজের মধ্যে এক নম্বরে হলো কিশোর পাশা। সারাফণ নানা রকম বুদ্ধি বেরোতে থাকে তার মাথা থেকে। কোন বিষয়েই আলোচনা করতে ভয় পায় না সে，মন্তব্য করতে পিছপা হয় না ।

সেদিনের বিষয়বষ্ঠু ছিল্গ：দৈত্য－দানব। মিস্টার হোমার একটা লম্বা－চওড়া বক্তুতা দিলেন ওখ্লোর ওপর। বनলেন，＇घানুষ্রের দৈত্য বানানোর প্রয়োজন ছিন। কারণ মানুষ ভয় পেচে ভানবাসে। ভয়ের কারণ সৃষ্টি করে নেয় নিজ্রে নিজ্জই। যে সব দানবের কল্পনা আমরা করি，সেখেলোর অস্তিত্ব কোনকালে ছিল

না, এখनও নেই!
একটানা নেকচার দিতে থাকনেন তিনি। তাঁর দিকে তাক্ব্যে আছে বটে সবাই, কিন্ভ আমার মনে হয় না কথায় কান আছে কারও। এত সকানে এ সব কচকচি কারই বা ভান লাগে।
‘দেশে দেশে অসংথ্য গল্প-গাথা, র্রপককথা, কিংবদন্তী, অজব চানু আছে ওদের নিয়ে,' মিস্টার হোমার বनছেন। কিন্ট একজন মানুষও কোনদিন প্রমাণ করতে পারেনি দৈত্য-দানবের অস্তিত্ব। এর মানৌাই হলো, ওঝ্তলো বাস করে ত্ধু আমাদের মনে, আমাদের কল্পনায়...'
'কথাটা মোটেও ঠিক নয়, স্যার,' বাধা দিয়ে বনে উঠন কিশোর। মতের মিন না হলে কখনও চুপ করে থাকে না সে। মিস্টার হোমার কেন, প্রিন্সিপ্যাল স্যারের সন্গে হনেও না।

চকচকে কপান্নে ভাঁজ পড়ন মিস্টার হোমারের। বোপের মত ভুরুজ্জোড়া কাছাকাছি হলো। ‘তোমার কাছে কোন প্রমাণ আছে?’
'ও নিজেই তো একটা দানব,’ ফিসফিস করে বলে উঠন আমার পেছনে বসা একটা ছেলে। ‘কোন কিছুতেই ওকে টনানো যায় না।’

জানালার চৌকাঠে বসেছি आমি। জানালা দিয়ে পিঠে এসে পড়া সকালের রোদটা বেশ আরাম লাগছে। কডি বসেছে আমার পাশে। ব্রেইসে আটটে যাওয়া গাম খোনার চেষ্টা করছে।
'আমার এক চাচা আছেন, বিজ্ঞানী,' কিশোর বলन। 'তিনি আমাকে বনেছ্ছে, স্ক্যান্ডের লক নেস মনস্টার নাকি সত্যি আছে। মচ্ত একটা লেকে বাস করে ওটা। দেখতে প্রাঢৈতিহাসিক জলচর ডাইনোসরের মত। ওটার ছবিও তুল্লেছে অনেকে।'
‘ওসব ছবি কোন প্রমাণ নয়...’ বলতে গেলেন মিস্টার হোমার।
কিন্জ কিশোর থামল না। যা বলার সেটা শেষ না করে সহজে থাম্ না সে। চাচা বল্লেন, বিগফুটও নাকি আছে। হিমালয় পর্বতে তোনা বিগফুটের পায়ের ছাপের ছবি দেথেছেন নিজের চোথে।’

ফিসফাস মন্তব্য ৩রু হর্যে গেন घরের চারপাশে। ক্যাপের দিকে তাকালাম। সবার মাঝথানে ঘরের মেঝেতে বসে আছে। আমার দিকে চোঈ বড় বড় করে তাকান।
‘এত সব দানবের কাহিনী তধু কল্পনা করে তৈরি করা যায় না,’ বলে যাচ্ছে কিশোর। কারও কথাতেই কান নেই ওর। কোন মন্তব্যের তোয়াক্কা করছে না।
 লোকে বাঁকা চোথে তাকাবে, হাসাহাসি করবে ভেবে।'
‘তোমার কথায় কিন্ভ যুক্তি আছে,’ গলা চুলকাতে লাগনেন মিস্টার হোমার। পান্টা যুক্তি থুঁজে পাচ্ছেন না বোধহয়। ‘এই, তোমরা কি সবাই কিশোরের কথায় একমত? দৈত্য-দানব বিশ্ষাস করো কারা কারা, দেখি হাত তোলো তো।'

অনেকেই হাত তুলন। কতজন ऊনে দেথিনি, দেখার অবস্থাও নেই তখন আমার। নিজের চিন্তায় হারির্যে গেছি। তবে মুসা বে ঢুলেছে সেটা নদ্ষ করনাম। রবিন তোলেনি। দ্বিধা করছে। অবাক চোথে তাকিফ়ে আছে কিশোরের দিকে। পাগল হয়ে গেছে কিনা ভাবছে বোধহয়।

কিশোর দৈত্য-দানবে বিশ্বাস করে! সত্যি করে? অবিশ্ধাস্য লাগল আমার কাছে। Өখু তর্কের খাতিরে মিস্টার হোমারকে হারানোর জন্যেই এ ভাবে যুক্তি দেখায়নি তো? তবে মুসা যে করে, তার চেহারা দেখেই নিচ্চিত হয়ে বলে দেয়া याয়।

নাহ্, মনে হয় না। ও যে ভাবে বলল কश্থাঔুো, বিশ্বাস করে বলেই পারল। দানব...দানব…
রাতের বেলা দানব। অঞ্ধকারে...
घনে মনে কিশোরকে ধন্যবাদ দিলাম आমি। বুদ্ধিটা একেবারে সোনার থালায় করে আমার হাতে তুল্ে দেয়ার জন্যে। চমৎকার বুদ্ধি। এরচেফ়ে ভাল আর इয় ना।

## भনनরো

$\leftrightarrows(9)$টারকে বললাম আমাকে সাহাय্য করততে। সে রাজি হলো না। ক্যাপ, কডি আর টাকিকে ধরে আনলাম তাকে অনুরোধ করার জন্যে।
‘তোমাদের ইচ্ছে,’ ঙ্রকুটি করল পিটার, 'কাদার দানবের পোশাক পরে বনের মধ্যে গোটা তিনেক ছেলেকে ভয় দেখাতে হবে আমাদের।'
‘তিনটে হোক বা না হোক,’ অধৈuरu হয়ে বললাম, 'অন্ততত একটাকে পাওয়াতেই হবে। মুসা আমান। তাহলেই আমরা খুশি।'
‘ঠিক, ভয় পাওয়াটা ওর পাওনা হয়ে গেছে,' দ্রতত আমার সক্গে সুর মেলাল টাকি। 'সত্যি বनছি। দোষটা ওরই।’

শনিবার বিকেন। আমাদের পেছনের আভিনায় কথা বলছি। বাগানে কাজ করছে পিটার। হাতে হোস পাইপ। শনিবারে বাগানের অনেক কাজ করতে হয় তাকে। লন পরিষ্কার করতে হয় । ফুল গাছে পানি দিতে হয় ।
‘আমাদের ছবিটা শেষ হয়ে গেছে।’ পাইপের মুথটা ঠিক করতে করতে বনন পিটার, "বাঁচলাম। ওই জঘন্য পোশাক পরে, সারা গায়ে কাদা মেঘে আর শৃট্টিে যেতে হবে না আমাকে।’ আমাদেরকে এড়ানোর জন্যে বলল সে।
'প্পীজ!' কাতর কণ্ঠে অনুনয় করলাম।
'มজা পাবেন এতে,' পিটারকে বলল ক্যাপ। সত্যি বলছি। शুব মজা পাবেন। যদি না পান, তখন বলবেন।’

চাবি ঘুরিয়ে দিল পিটার। কিন্ু পানি বেরোল না।
'পাইপে প্যাঁচ থেয়ে গেছে,' হাত তুলে দেখালাম। দ্রাঁড়াও, খুলে দিচ্ছি।' নিচু হয়ে জট ছাড়াতে ওরু করলাম।
'মাডি ক্রীকে গাছের ওপর একটা বাসা বানিয়েছে কিশোররা-কিশোর, মুসা আর রবিন,' পিটারকে বলল টাকি। 'নাম দিয়েছে ப্রী-হাউস। ওখানে বসে জভ্ভজানোয়ার দেথে।'
‘জানি আমি,’ জবাব দিল পিটার। ‘ওই জায়গাটাতেই তো শৃটিং করেছি। ড্রীহাউসটাকেও কাজে লাগিয়েছি। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে. ওখানে উঠে গেছছ কাদার

দানব，একজন মানুষকে খুন করার জন্যে। দারুণ হয়েছে দৃশ্যটা।’
 জায়গাটকু।
‘প্লীজ！’ আবার অনুরোধ করানাম়। কতবার যে＇প্পীজ＇বনেছি কোন ঠিক－ ঠিকানা নেই। বুদ্ধিটা মাথায় আসার পর থেকেই অনুর্রোধ করে চলেছি পিটারকে।
＇তারমানে，তোমরা চাইছ রাতের বেনা দানবের পোশাক পরে বনের মধ্য্য ওখানে নুক্য়ে থাকি আমরা？＇পিটার জিজ্ঞেস করনन।

পাইপের জট থুলে ফেললাম। পিচকারির মত সজোরে গিয়ে পানির ধারা আঘাত হানল ক্যাপের টপিতে। অল্পের জন্যে খুলে পড়ল না টুপিটা। সক্গে সজ্গ ধরে ফেনাতে। চিৎকার দিয়ে সরে গেন সে।

হাসতে নাগলাম আমরা।
＇সরি，＇বলে পাইপ্পের মুথটা ফুন গাছের দিকে সরিয়ে নিন পিটার।＇ইচ্ছে করে করিনি।＇
＇ना না，সে তো দেখতেই পেনাম，＇ক্যাপ বনन।＇আমি কিছू মনে করিনি।’
＇হাঁ，या বनছিলাম，＇আমি বলनাম পিটারকে，＇তুমি আর তোমার বক্ধুরা গিয়ে লুকিয়ে থাকবে বনের মধ্যে। রাতের বেনা，অঞ্ধকারে। কিশোররা গেলেই বেরিয়ে এসে পিনে চমকে দেবে ওদের।’
＇তারমানে গায়ে উদ্টট পপাশাক，সারা গা থেকে কাদা ঝরছে；বিচিত্র，ভয়াবহ সব শপ্দ করতে করতে তাড়া করে যেতে হবে ওদের？’
‘⿰氵㔾া হাঁা，তাই করতে হবে，＇বুঝতে পার＇ছি ধীরে ধীরে আগ্রহী হয়ে উঠছে পিটার।
＇রাত্র বেলা ওদেরকে ট্রী－হাউসের কাছে নেবে কি করে？＇
ভাল প্রশ্ন। এ কথাটা তো ভাবিনি！
＇আমি নিত্যে যাব，＇বলে উঠন কডি। কেন যেন সারা বিকেন ধরে বেশ চুপচাপ ছিন সে।
‘আবার তুমি কিশোরের কণ্ঠস্বর নকল করতে যাবে নাকি？’ জিজ্ঞেস করলাম। ＇তাতে কোন কাজ হবে না।’
‘উঁহ，কিমোর সাজতে যাব না আর এবার，’ রহস্যময় কণ্ঠে বলন কডি। ‘তবে আমি ওদের ঠিকই নিয়ে যাব ওখানে।’

হোসটা উँநू করে ধরল পিটার। অনেক উँমুতে উঠে যাচ্ছে পানির ধারা। ওভাবেই ধরে রেথে আমার দিকে পেছন করে দাড়াল সে। ওর মনে কি ভাবনা চলছে বুঝতে পারছি না।
‘পিটার？করবে তো？’ আবার অনুনয় তরু করলাম। ফকিরের ভিক্ষে চাওয়ার মত।＇করবে সাহাय্য আমাদের？＇
＇তাতে আমার নাভটা কি？’ জ্জিজ্ঞেস করন পিটার।
＇অঁ্যা．．．＇দ্রতত চিন্তা করে নিলাম। ‘এক হপ্তার জন্যে তোমার চাকর হয়ে যাব， যাও। বাগানের সব কাজ করে দেব，তুমি যা যা করো। ননের ঘাস কাটা，আগাছা সাফ করা，ফুন গাছে পানি দেয়া ‥সব। রাতে বাসন－পেয়ালাঞেলোও খুয়ে দেব， যে কাজখলো তোমার ভাগে আছে। এমনকি তোমার ঘরটাও পরিষ্ষার করে দেব।＇

ঘুর্রে দাঁড়াল সে। চোথের পাতা সরু করে তাকাল। 'সত্যি তো?’
‘সত্যি,' সুযোগটা কোনমতেই হাতছাড়া করতে চাইলাম না। 'পুরোপুরি তোমার চাকর হয়ে যাব। পুরো হপ্তার জন্যে। সাতদিন।'

চাবি ঘুরিয়ে দিল সে। কয়েকবার ফুচ-ফুচ করে পানির ধারা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর ফ্লোটা ফোঁাটা ঝরতে নাগন। ‘এক মাস হলে কেমন হয়?’

বলে কি! এক মাস! পুরো একটা মাস ধরে পিটারের আদেশ শোনা, ধমকধামক সহ্য করা...

অতটা খেসারত? কানটুটাকে একইুক্ষণের জন্যে ভয় পাওয়াননোর বিনিময়ে একটা মাস পিটারের...

কিন্ভ আমি ঢথন মরিয়া।
অত হিসেব-নিকেশের মধ্যে গেলাম না। রাজি" হয়ে গেনাম, "ঠিক আছে, এক মাস।'

হাসন পিটার। আমার হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল। ভেজা হাত।
ছোসটা আমার হাতে তুলে দিল। ‘ধরো, চাকর,’ আদেশের সুরে বলল সে।
পাইপটা নিয়ে নিनাম ওর হাত থেকে। ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে ভিজে যেতে নাগল আমার জিনসের প্যান্ট।
‘ত্নিন যাব আমরা,’ পিটার বলল। তিনটট কাদার দানব। কঘন যেতে बनला?'
'কাল রাতে,' জবাব দিলাম আমি।.

## बোলো

ডড ক্রীকের কাদার দানবের Bজব বা কিংবদত্তী যা-ই হোক, ভান জানি ना আমি। ছোটবেনায় একটা ছেলের মুখে যেটুকু ওনেছি। ছেলেটা । আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্ঠা করত। সফনও হয়েছিন।
কিংবদন্তীটা এ রকম:
আমাদের শহরের কিছু আদি বাসিন্দা, প্রথম প্রথম যারা বসতি স্থাপন করতে এসেছিল তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল খুবই গরীব। বাড়ি বানানোর টাকা ছিল না তাদের। তাই বনের মধ্যে মাডি ঞ্রীকের ধারে ছোট কুঁড়ে বানিয়ে বাস করতে গেন ওরা।

ひौড়িটা তখন অনেক চওড়া ছিল, গভীরও ছিন এখনকার চেয়ে অনেক বেশি। এVন যেমন সরু একটা জলের ধারা বয়ে যায়, তথন এমন ছিল না।

মানুষช্ৰো ছিল গরীব, কঠোর পরিশ্রমী। কাদা দিয়ে কুঁড়ে বানাল ওরা। খাড়ির পাড়ে পুরো একটা গ্রাম তৈরি করে ফেলन। শহরে যারা থাকত, তারা দেথতে পারত না ওদের। কোন সাহায্য তো করলই না, একঘরে করে রাখার বন্দোবস্ত করল।

শহর কর্তৃপ্ক সাপ্পাইয়ের পানি দিন না। দোকানদারেরা খাবার আর অন্যান্য জিনিস বিক্রি করতে চাইল না।

ক্কুধায় কাতর হয়ে পড়ন মাডি ক্রীকের বাসিন্দারা। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ল। কিভ্s মন গলन না শহরবাসীর।

এ সব ঘটনা একশো বছর আগেকার। কিংবা তারও আগের ।
এক রাতে ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি হন্নে। মুষনধারে বৃষ্টি, সেই সন্গে হারিক্যানের তীব্রতা नিয়ে ঝড়।

মাডি ক্রীকের লোকেরা নিরাপদ জায়গায় সরে यাবারও সুযোগ পেন না। তার আগেই ফুলে ফ্ষেপে উঠল খাঁড়ির জল। বন্যা হয়ে গেল। প্রবল স্রোত।

বন্যার পানির সজ্গে মিশে উঠে এসেছিল খাঁড়ির তলার কাদা। গলগল্ন সেই কালো কাদা ঢেকে দিল পুরো গ্রাম। তनिয়ে গেল মানুষ-জন, বাড়িঘর। আগ্নেয়গিরির নাভার মত সব কিছু ঢেকে দিত্যেছিন সেই অবিশ্ধাস্য কাদা।

পরদিন সকালে গ্রামের কোন কিছুই আর অবপিষ্ট রইল না। খौড়ির পানিতে আশেপাশের বহুদূর পর্यন্ত সয়লাব। ঢৌ খেলছে। বনট! একেবারে নীরব। প্রাণীশূন্য।

গাম নেই, মানুষ নেই।
কিছুই নেই।
কিংবদন্তী বনে, বছরে একবার কোন এক পৃর্ণিমার রাতে কাদার নিচ থেকে উঠে আসে বহুকাল আগে ধ্বংস হয়ে যাওয়া গামবাসীরা। অপঘাতে মারা যাওয়ায় ওরা এথন দানব হয়ে গেছে। অর্ধমৃত, অর্ধজীবন্ত। এথন ওরা পস্কদানব।

বছরে এক্বার কাদায় রচিত কবর থেকে বেরিয়ে আসে ওরা। চাঁদনী রাতে বিমন জ্যোৎ্ন্নায় প্রাণ ভরে নাচানাচি করে। শহরবাসীদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্ঠা করে, যারা ওদেরকে ওই দুর্ভাগ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

আমি যতদূর জানি, এই।
এ সব র্রপকথা यদিও এখন আর বিশ্বাস করি না, তবে গল্পটা ভয়ক্কর। বছরের পর বছর ধরে রকি বীচের মানুষের মুথে মুথে চলে এসেছে এই গল্প।

ছোট ছেলেমেয়েরা এথনও ওনে ভয় পায়।
সেই গল্লের ওপর ভিত্তি করেই রোববার রাতে পিটার আর তার দুই বন্ধু যাবে কালটু মুসাকে ভয় দেখাতে, যাকে কোনমতেই পরাস্ত করতে পারিনি আমরা।

## স6তজো

(2)Nববার। সাতটা বেজে গেছে। পিটার বাথরুমে। পোশাক পরা শেষ। শেষবারের মত দেথে নিচ্ছে মেকজাপ ঠিক আছে কিনা। মুথে, চুলে পুরু করে মেখেছে কানচে-ধৃসর কাদা। ঢোনা কালো জিনসের প্যান্টের ৫পর একটা ঢলঢলে কানো শার্ট পরেছে। সব কিছ্রেতই কাদা। নরম, তর্নन কাদা ঝরহে ফেঁঁটা ফ্যোট।

দরজায় দাঁড়িয়ে উকি দিলাম। আয়নার দিকে তাকিয়ে আরেক তাল কাদা তুনে মাথায় ফেনল পিটার। সজ্টষ হতে পারছে না।
'জঘন্য নাগছে তোমাকে,' মুঈ বাঁকিয়ে বললাম।
‘এটাই তো চাই,’ জবাব দিল পিটার। ‘বাসন-পেয়ানাওলো ধোয়া হয়েছে?’
‘ঁ্যা;' মেজাজ খারাপ করে জবাব দিলাম। নিজেরখুনো ধুতেই ইচ্ছে করে না, অনোর নোংরা घাঁতে কি আর ভাল লাগে।
'আমার ময়লা কাপড়-চোপড়ঙলেে়ে ওয়াশিং মেশিনে দিয়েছ?'
"永।
'বার বার ওধু হ্যা-হ্যাঁ করছ কেন?' ধমকে উঠল পিটার। 'সম্মান দেথিয়ে বলো, হ্যা, স্যার। আমি এখন তোমার মনিব, ভুলে যাচ্ছ কেন। চাকরেরে মত আচরণ করো।'
'হঁা, স্যার,' খুন করতে ইচ্ছে হলো পিটারকে। কিন্ভে চেপে গেলাম। চাকর হওয়ার পর থেকেই যথেষ্ট খাটাচ্ছে আমাকে সে। যত খুপি দুর্ব্যবহার করছে। ইচ্ছে করে অতিরিক্ত কাজ বের করে করে আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছে।

তবে খাটুনির ফসল পেতে যাচ্ছি। এসে যাচ্ছে আসন সময়। যে আনন্দটুক্ পাওয়ার জন্যে পুরো একটা মাস চাকর খেটে দিতে হবে আমাকে।

আমার দিকে ঘুরন পিটার। ‘কেমন দেখাচ্ছে?’
'কাদার স্তূপ।'
হাসল সে। 'থ্যাংকস।'
ওকে অনুসরণ করে সামনের হনে গিয়ে ঢুকনাম। ছোট টেবিল থেকে গাড়ির চাবিটা তুন্নে নিন সে। 'আমার দুই বক্ধুকে তুলে নিতে যাচ্ছি।’ হলের আয়নায় নিজ্রেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শেষবারের মত দেখে নিল কোথাও কোন খুতত আছে কিনা। 'ওদের নিয়ে বনে যাব। লুকিয়ে থাকব। যাবে এথন আমার সজ্গ?'

মাथা নাড়লাম। 'ना, ধন্যবাদ।'
'আবারও ঔধু না!’' কর্কশ কষ্ঠে বলল পিটার। ‘বনো, না, স্যার।
এখন ওকে রাগানো চলবে না। বললাম, ননা, স্যার। আমি আগে কডিদের বাড়ি যাব। একটা জরুরী কাজ সারতে হবে আগে।'
'কাজট কি?'
'มুসাকে বনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া, স্যার ।'
'ওড, এ ভাবেই স্যার স্যার বলবে!’
মনে মনে বললাম, そঁঁা, বनব! দাঁড়াও না, কাজটা আগে হয়ে যাক। প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ব আমি মনে করেছ!’

আমার মনের কথা পড়তে পেরেই যেন আমার দিকে তাকিত্যে মুচকি হাসন পিটার।
‘টেরি, কি হয়েছে? কিসের কথা বলাবনি করছ তোমরা?’ জিজ্ঞেস করনেন কডির বাবা।

কডিদের রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। ওর বাবা রেফ্রিজারেটর থেকে কোন্ড ড্রিংক বের করছেন। একটা ক্যান বের করে রেথে খাবারের জনেযে হাত বাড়ালেন তাকঞুনোর দিকে। ভেতরের আলো চোথে পড়াতে চোখ কুঁচকে রেখেছেন।
‘কিছ্ না, বাবা,’ জবাব দিল কডি।.অস্বস্তি বোধ করছে সে। ‘এমনি একটু হাওয়া থেতে যাওয়ার কথা বলছি।'

রেख্রিজারেটরের দিক থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। 'তার চেয়ে এসো বরং

তাস থেলি। এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে না আমার।’
'না না, আজ না,' মানা করে দিল কডি। 'আজ রাতে না, বাবা, প্পীজ!'
রান্নাঘরের ঘড়িটার দিকে তাকানাম। দেরি হয়ে যাচ্ছে। কডির বাবার সজ্গে কথা :বলারও সময় নেই। মুসাকে বের করে নিয়ে যেতে হবে বনে।
'তাহলে কেরম? তোমরা দু’জন, আমি একা, যাও,' আবার রেফ্রিজারেটরের দিকে ঘুরে গেলেন কডির বাবা। ‘পারবে না, চ্যানে করছি আমি। রাত তো মাত্র ษสু...'
‘বাবা, জরুরী কথা আছে আমাদের, স্কুলের একটা মীট্ডের ব্যাপারে,’ কডি বলল। 'তা ছাড়া...কয়েকজন বক্ধুরে খবর দিতে হবে...'

আহত মনে হলো কডির বাবাকে। জিনিসপত্র বের করে স্যাডউউইচ বানাতে তরু করলেন। 'খাবে? তোমাদের থিদে আছে?'
‘ना,’ অধৈৰ্य ভগ্গিতে মানা করে দিত্যে আমার হাত ধরে বসার ঘরের দিকে ট্টেন নিয়ে চনল কডি।
'কডি, তাড়াতাড়ি করা দরকার,' ফিস্সফিস করে বলनाম ।
‘আমাকে আর বলা লাগবে না,' ৩কনো কণ্ঠে জবাব দিল কডি। নাকের ওপর ঠেলে দিল চশমাটা। তুমি এথানে দাঁড়িয়ে এই ফোনটা কানে লাগিয়ে রাথো। আমি দোতনারটা দিয়ে কিশোরের সজ্গে কথা বলছি।’
'কি বनবে ওকে? দয়া করে এবার আর কিশোর সাজতে যেও না,' অস্বস্তি বোধ করতে আরセ করেছি আমিও। অনেক আগেই ফোন করার দরকার ছিল। এতটা দেরি করা উচিত হয়নি।

হাসন কডি। ‘দেথো এবার কি করি।’ আমাকে একটা রंহস্যের মধ্যে ঝুালিয়ে রেঞ্যে সিঁড়ি বেয়ে নাফতে নাফাতে উঠে গেল দোতলায়।

মিনিটখানেক অস্থির ভাবে পায়চারি কর্লাম। ফোন করার সময় দিলাম কডিকে। তারপর আস্তে করে রিসিভারটা তুলে কানে ঠেকানাম।
'ততক্ষণে ফোন তুন্ে ফেন্লেছে কিশোর। জিজ্ঞেস করন, 'কে?’
‘आমি। কডি।’
দম আটকে গেল আমার। সত্যি কথাটা. বনে দিচ্ছে! আবারও ডোবাবে নाকि?
‘ও, কডি! কি ব্যাপার?’ কিশ্শোর’ যে অবাক হয়েছে সেটা ফোনেও তার কঠ্ঠম্বর তেনে বোঝা গেল।
‘একটা খবর খনनাম,' কডি বনन। 'ুুমি আগ্রহী হবে। খনनাম, আজ রাতে পক্কদানবেরা উঠ্ঠে আসবে মাডি ক্রীকের কাদার নিচ থেকে।'

দীর্ঘ নীরবতার পর অবশেশে জবাব এল কিশোরের তরফ থেকে, ‘রসিকতা করহ, তাই না?'
'না,' জবাব দিতে এক মুহৃর্ত দ্বিধা করল না কডি। সত্যি ఆনোছি। জানোই তো, প্রতি বছর এ সময়ে পূর্ণিমার রাতে বেরিয়ে আসে ওরা।'
'জানি। কিন্ভ আমাকে ‘ফোন করে এ কথা জানানোর মানেটা কি?’ কিশ্শোরের কর্ধে সন্দেহ।

ওর নাম কিশোর পাশা! এত সহজে ওকে গিলাতে পারবে না কডি। মনে মনে বলनাম। আমার আঙুনঅুো রিসিভারে এত চেপে বসেছে, সাদা হয়ে গেছে।

দম ফেনতে ভুলে গেছি।
‘কেন আবার?’ কডি বলছে। 'তুমিই না স্কুলে দানবের ব্যাপারে এত আগ্পহ দেখালে। তাই দানবษুনোর কথা ওনে প্রথমেই তোমাকে জানানোর কথা মনে এল। ভাবলাম, ঢুমি দেথতে চাইবে।'
'কার কাছে ঔনলে?' সন্দেহ যাচ্ছে না কিশোরের।
‘রেডিওতে,' নির্বিকার কণ্ঠে মিথ্যে বলে দিল কডি। ‘ওরা বলল, আজ রাতে বনের মধ্যে घথন জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়বে, দানবেরা উঠে আসবে কাদার নিচ থেকে।
'তাই নাকি?’ শীতল কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। ‘তাহলে তুমি চলে যাও। কান স্কুলে জানিও কি কি দেখলে।’

গেছে! কডির পরিকল্পনা ব্যু। জানতাম কিশোরকে রাজি করাতে পারবে না। পিটার আমাকে খুন করবে।
‘আমি তো যাবই,’ দমল না কডি। 'আসল দানব দেথার সুযোগ তো আর মেনে না। পেয়েছি যখন, হাতছাড়া করার প্রশ্নই ওঠঠ না। তা তুমি ভয় পেলে नाকि?'
'মানে!' তীক্ষ হয়ে উঠল কিশোরের কণ্ঠ।
'মানে তো সহজ। দানবে আগ্রহ, অথচ সত্যিকারের দানব দেখার সুযোগ পেয়েও হাতছাড়া করতে চাইছ, ভয় পেয়েছ বনেই তো। ঠিক আছে, থাকো ঘরে বসে। কাল জানাব সব।
‘ভয়? আমি?’ কষ্ঠস্বর এত খাদে নেমে গেল কিশোরের, শোনাই যায় না প্রায়। 'কাদার দানব কেন, কোন দানবকেই আমি ভয় পাই না, কডি। দশ মিনিটের মধ্যে রওনা হচ্ছি। তুমি দেথো, ভয় পের়ে গিয়ে ঘরে বসে থেকো না।’
'না, থাকব না। তবে আগেই বলে দিচ্ছি, যাওয়া না যাওয়া তোমার ইচ্ছে। দানবগুনো উঠে এসে যদি তাড়া করে, কিছু ঘটে, চাপাচাপি করেছে বলে আমাকে দোষ দিতে পারবে না...’
'তা দেব কেন? আমি যাচ্ছি। মাডি ক্রীকের পাড়ে দেথা হবে।' ফোন রেথে দিল কিশোর।

কয়েক সেকেন্ড পর মুখ ভর্তি চওড়া হাসি নিয়ে নিচে নেম্মে এল কডি।
‘তুমি একটা জিনিয়াস, কডি’ উচ্ছুসিত প্রশংসা করনাম ওর। চলো, জनদি ।'

## आঠার্রে

-াী ডি ক্রীকের কাছে এসে গায়ে কাঁটা দিन আমার। বাতাস ভীষণ ঠালা। ভিজা ভেজা। চাঁদের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে কানো রঙের ছেঁড়া মেঘ। বিশান গোল চাদদটকে মনে হচ্ছে গাছের মাথার কাছে ঝুলে রয়েছে।
‘আমার এথনও বিশ্ষাস হচ্ছে না,’ সামনের অন্ধকার গাছপালার দিকে তাকিয়ে বলল কডি, ‘অবশেষে ভয় দেথাতে পারব’ ওদের।’
‘আমিও পারছি, না,’ বললাম। ‘আমি খালি ভাবছি, এবার কোন্ ভজঘটটা হবে!'
‘এবার আর কিছু হবে না, দেথো,’ আমাকে ভরসা দেয়ার চেষ্টা করল কডি। ‘আজকের রাতে আর খালি হাতে ফিরে আসতে হবে না আমাদের।'

বনের কিনারে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে টাকি আর ক্যাপ। আপে দেখল কডি। হাত নাড়ল। দু'জনে এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে।
'পিটারদের দেখেছ?' জিজ্ঞেস করলাম। অন্ধকার বনের দিকে তাকিয়ে তিনজনকে খুঁজতত লাগল আমার চোখ।
'ना,' ক্যাপ বলन।
'তবে কিশোরদের দেথ্ছেি,’ টাকি জানাল। ‘তিনজনে তাড়াহুড়ো করে চনে গেন ট্রী-হাউসের দিকে ।
'সজ্গে তারমানে কানইুটাকে নিয়ে এসেছছ!' উত্তেজনা চাপতে না পেরে চিৎকার করে উঠলাম। ‘রবিনকেও! যাক, ভানই হলো। তিনটেই প্যান্ট ভেজাবে आজ.।'
‘আস়বে তো বটেই। ওরা কি আর একা চনে। যেখানে যায়, তিনটে একসজে।'
‘তোমাদের দেন্ে ফেলেনি তো? তাহনে সন্দেহ করে বসবে•..’
'ना, এত কাঁচা কাজ কি আর করি,' টাকি বলन। ‘ওদের সাড়া পেয়েই গাছের আড়ানে নুকিয়ে পড়নাম।'

কোথায় লুকিষ্যেছিন দেখাল সে। বড় বড় কিছু গাছ আর বোপঝাড় আছে अथानে।

इঠノৎ করেই অনেক বেশি আলোকিত হয়ে গেন বনটা। মুখ তুলে দেখলাম, চাঁদের গা থেকে মেঘ সরে গেছে। ফ্যাকাসে হলুদ আলো যেন ভেসে ভেসে নেমে আসছে , বনতলে, ভূতুড়ে আলো-জাঁধারির সৃষ্টি করেছে।

আচমকা গাছের ডানপানাগুনোকে ঝौককিয়ে দিয়ে বয়ে গেন দমকা বাতাস। ফিসফাস কানাকানি ৩রু হয়ে গেল আমাদের চারপাশে। যেন হঠাৎ কর্রে সরব হয়ে উঠেছে ভূতেরা।
‘খॉড়ির কাছে নুকিয়ে আছে হয়তো পিটাররা,’ আন্দাজ করনাম। চন্ো। আসল দৃশ্যাটা দেখার লোভ কোন কিছুর বিনিময়েই ছাড়তে রাজি নই আমি।’

গাছপালার एँাক দিয়ে এগিয়ে চলनাম চারজনে। নিঃশব্দে চলার চেষ্টা করছি। কিন্ন পারছি না। বনতনে এত বেশি ডাল-পাতা আর কুটে-কাঁটা পড়ে আছে, জুতোর নিচে পড়নেই শব্দ হয়ে যাচ্ছে। নীরবতার মাঝে মনে হচ্ছে বোম ফাটার শব্দ।

মমদ একটা গোঙানি কানে আসতেই থমকে গেলাম।
ভূহুড়ে, বিষণ্ন বিনাপপর মত কান্না।
দাঁড়িয়ে গেছি। আবার শোনা গেল গোঙানি।
'কি-কি-ক্কিসে কাঁদছে?' তোতলানোর জ্বালায় কথা আটকে যেতে চাইল আমার।
‘কোন পাখিটাখি হবে,’ টাকি বলল। কক রকমের নিশাচর পাখির কথা ওনেছি। আফ্রিকার জগ্লে এক ধরনের পাখি নাকি আছে, এ ভাবে ডেকে ডেকে

ভয় দেখিচ়ে মানুষকে দিশেহারা করে ফেজে। ঘুটতে ছুটতে অজ্ঞান হয়ে যখন পড়ে যায় মানুষটা, לুকরে לুকরে তার খুলি ফুটো করে মগজ খায়। চোখের প্রতিও নাকি বেজায় লোভ ওসব পাথির...
‘थাক থাক, আর বোনো না!’ তাড়াতাড়ি মানা করनাম।
আরেকটা গোঙানি। গাছের ওপর থেকেই আসছে। সন্দেহ নেই। পাখিই হবে। আমেরিকায় কি মগজথেকো পাখি আছে?
'কি হলো, টেরি?’ আমার পিঠে চটাস্ করে থাহ্ষড় মারন ক্যাপ। ‘এখনই ভয় পাওয়া থরু করে দিনে? সবাই তো একসগ্গেই আছি। একটা পাখি কিছু করতে পারবে না।’
'ना, তা পারবে না।’ সামান্য একটা পাখির ভয়ে কাতর হয়ে পড়েছি ভেবে নিজের ওপরই রাগ হনো। মনে মনে গালাগাল করতে নাগলাম নিজেকে। ধমক দিয়ে ভয় তাড়ানোর চেষ্টা করনাম। ভাপ্যিস এথন রাতের বেলা। আমার ভীত চেহারাটা দেখতে পায়নি ওরা।

হাত বাড়িয়ে দুষ্টম করে ক্যাপের টুপিটা ঘুরিয়ে দিলাম। মনটাকে অন্য দিকে ফেরাতে চাইছি।
'আরে, কি করহ!' রাগে চিৎকার করে উटে ঘুরে দাঁড়াল ক্যাপ।
'চপ! আর্তে! কিশোররা ঔনে ফেনবে!' ধমক দিল কডি।
দ্রুত ট্রী-হাউসের দিকে এগিয়ে চলনাম। বাতাসের সক্গে. তান মিनिয়ে ফিসফাস করেই চলেছে গাছ্তনো। গায়ে গা ঠেকিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। কেউ আর কথা বলছি না।

আরও গোঙ্নি ওনতে পেলাম। বিলাপের মত কান্না। হতচ্ছাড়া পাখিতুলো এত ডাকে কেন? কি পাখি? এত রাগ হল্নে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেল্ললাম-দিনের বেলা এয়ারগান নিয়ে এসে বংশ সাফ করে দিয়ে যাব ওতুলোর। यাতে রাতে আর কোনদিন জ্বানাতে না পারে।

পাখির ডাকের দিকে আর কান দিলাম না।
মনে হনো ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে হেঁটে যাচ্ছি। কিন্ভু পথ আর ফুরোয় না। आসলে তো হেঁটেছি মাত্র দুই মিনিট। গলার ভেতরটা তকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে আমার। হাঁটু কাঁপছে। এটা উত্তেজনার কারণে, নিজেকে প্রবোধ দিলাম।
‘আँউক!’ করে এক চিৎকার্ দিয়ে উপুড় হয়ে পড়েে গেলাম। শিকড়-টিকড় কিংবা পাথরে হোচটট থেয়েছি। ভাগ্যিস নাক-মুখ ঠুরেকে যায়নি।.

ক্যাপ আর টাকি মিনে টেনে তুনন আমাকে।
কানের কাছে ফিসফিস করল টাকি, 'ব্যiথा পেয়েছ?'
'না!’ গলাটা কাঁপছে.। রাগ করে হাত দিত়ে থাবা মেরে কাপড় থেকে কুটো ঝাড়ত্ত नाগनাম। কনুইট नেগেছিন শক্ত কিছূতে। ছড়ে গিয়ে জূালা করছে। জোরে হাত নাড়ানোয় এখন টনটনে ব্যথাও অরু হলো। তারমানে হাড্ডিতে লেগেছে।
‘ওদের আর কি দেখাবে,’ টাকি বলন। 'ভয় তো আমাদেরই দেখানো তরু করলে! হয়েছে কি আজ তোমার, টেরি?’
'ना, কিছू হয়नि ।'
কনুই ডলতে ডলতে ওদের সক্গে সক্গে এগোলাম আবার।

থোনা জায়গাটার কিনারে এসে দাঁড়ানাম। গাছের আড়ালের অন্ধকারে নুকিয়ে থেকে মুঘ তুলে তাকালাম দ্রী-হাউসটার দিকে।

घরের চেয়ে বাক্সের সকে মিল বেশি। তবে এথন বাষ্সটাও নেই। বেড়া, চালা সব সরিয়ে দিয়ে অধু নিচের মাচাটা রেখেছে। यাতে চারপাশে তাকিয়ে খুব ভালমত দেখতে পারে। তিনজনকেই দেখা গেল ওখানে। বসে আছে গা ঘেঁষাপ্েঁষি করে।

চাদের आনোয় স্পষ্ট দেথা যাচ্ছে ওদের। কিশোরের হাতে একটা দৃরবীীন। চোথে লাগিত্রে দেখছে। মুসার হাতে টt। মাঝে মাঝে আলো কেনছে অক্ধকারের দিকে। রবিনের গল়ায় ঝোলানো ক্যামেরা।

দারুণ! দারুণ! মনে মনে না হেসে আর পারলাম না। সত্যি বিশ্বাস করেছে ওরা। একেবারে তৈৈি হয়ে এসেছে সে-জন্যে। সঙ্গে করে ওঅর্কশীট নিয়ে আসেনি তো? যা দেথবে টুকে নেয়ার জন্যে?

গাছের গোড়ায় লম্বা घাসের ওপর আরাম করে বসে মাচার দিকে তাকিয়ে রইনাম আমরা। নিছू স্বরে মাঝে মাঝে কথা বনছে ওরা। নীরবতার মাঝে শব্দ ভেসে এলেও কथা বোঝা যাচ্ছে না।
'আমার আর সহ্য হচ্ছে না!' ক্যাপ বলে উঠল।। আসে না কেন?' ক্যাপপর বারান্দার নিচে তার উত্তেজিত জ্বজজ্বলে চোvের মণি দুটো দেথতে পাচ্ছি। পাগनের মত গাম চিবিয়ে চলেছে। 'কাউকেই তো দের্খছি না।’

খোলা জায়গাটা গিয়ে শেষ হয়েছে থ゙ড়ির পাড়ে। তার নিচে আবার কিছ্র গাছপালা। সেদিকে তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে জবাব দিলাম, ‘পাচ্ছি না তো আমিও। তবে আছে কোন সন্দেহ নেই। আমার সামনেই দানব সাজল, আমার সামনেই বেরিয়ে গেন। চেয়ে থাকো। সময় হনেই বেরিয়ে আসবে।
‘এবং ওুু হবে সীযাiীন আনন্দ,’ হাসতে হাসতে জবাব দিল ক্যাপ।
'"্যা। এত আনन্দ, যা আগে কথনও পাইনি।’
কিন্ট সন্দেহ দানা বাধধতে তরু করেছে আমার মনে। ভারী হচ্ছে সেটা।
পিটার কোথায়? তার বন্ধুরা?
কোথায় ওরা?
ঠিক এই সময়, দ্রী-হাউসের পেছনে, খোলা জায়গাটার কিনারে নড়ে উঠল কিছ্র।

## উनिশ

[^2]কানো একটা ছায়াকে এগিয়ে যেতে দেখনাম দ্রী-হাউসের কাছে।
তার পেছনে আরেকটা ছায়া। কাদা থেকে টেনে তুনছে নিজেকে। উঠে मॉँড়াन।

ত্তীয় আরেক্টা ছায়ামূর্তি উঠে টলতে টলতে এগোল প্রথম দু’জনের পেছনে।

তিনটে পদ্কদানব!
পিটার আর তার বন্ধুরা সত্যি সত্যি এসেছে। এতক্ষণ ঘাপটি মেরে পড়ে ছিল্ কাদার মধ্যে।

এখনও দেখ্খেন তিন গোয়েন্দা। মোটা একটা ডালে হেনান দিয়ে আছে কিশোর। চোথে দূরবীন।

টt জ্বানল মুসা। দানবখুলোর উল্টো দিকে আলো ফেনল।
পিটার আর তার বন্ধুদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই পরিবেশে সত্যি সত্যি দানব মনে হচ্ছে ওদেরকে।

সারা গায়ে কাদা।
নিশিতে পাওয়া মানুষের মত একমেয়ে অপ্পিতে টলতে টনতে এগোচ্ছে ওরা। দুই হাত সামনে বাড়ানো।

কাছে। আরও কাছে। চলে যাচ্ছে ট্রী-হাউসের আরও কাছে।
ঘোরো! কানটু! ঘোরো! তাকাও এদিকে! মনে মনে দোয়া চাইতে লাগলাম।
ঘুরে তাকাও! চিৎকার করে চাঁদি উড়িয়ে দাও! মগজটা ফুহুৎ করে ছিটকে বেরিয়ে যাক সেই ফুটো দিয়ে! আমার পরাণটা তাতে ঠাণ হোক!

কিন্ট তবু घুরল না ওরা । কিম্টৃত তিনটা দানবকে দেখতে পেল না।
घুরে কডিদের দিকে তাকানাম। পাথরের মৃর্তি হর্যে গেছে সে আর টাকি। মুখ হু। চোখঅুেো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। দারুণ মজা পাচ্ছে এই নাটক দেথে। চোখ মিটমিট করছে ক্যাপ। হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। চূড়ান্ত দৃশ্যের অপেক্ষায় আছে।

আবার দানবণুনোর দিকে ফিরতে গেলাম।
থস্খস্ শব্দ হলো পেছনে।
মট্ করে গাছের ডাল ভাঙল। জুতো মচ্মচ্ করল।
কে এন?
দেখে তো হতবাক।
আরও তিনটে পস্কদানব এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের পেছনে।
অক্ষুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এন। মুখ চেপে ধরেও থামাতে পারনাম না
আমার তিন বন্ধুও হাঁ।
এগিয়ে আসছছ নতুন দানবেরা।
পিটারকে চিনতে পারলনাম।
‘পি-পি-প্পিটার!’
'সরি! দেরি করে ফেলनাম,' পিটার বলল। 'চাকা ফেঁসে গিয়েছিল আমাদের।’

## বিশ

(6) শি দেরি হয়ে যায়নি তো?' আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করন পিটার।
জবাব দিলাম না। দিতে পারলাম না। কথা সরছে না।
ফিরে তাকানাম খোনা জায়গাটার দিকে। টলতে টলতে গিয়ে ড্রী-হাউ়সটার निচে দাঁড়িয়েছে আসল দানব তিনটে। ফिরে তাকান একটা। মুথ ভর্তি কাদার মাঝখানে চাদের আলোয় জৃনজ্বল করে উঠন চোথের মণি। বুねতে পারছি, কিংবদন্তীটা সত্যি! আসনেই আছে দানব! কিশোরের কথা ঠিক।

দেখলায় কাদা থেকে ঝটকা দিয়ে দিয়ে নতুন নতুন হাত উঠে যাচ্ছে ওপরে। টান দিয়ে কাদার আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে নিয়ে মাথা তুনন আরেকটা দানব। তারপর আরেকটা। আরও একটা।

মীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতে লাগন ওखুলে।
কালো কালো মৃর্ত্তুনো কাদায় মাখামাথি। টনতত টনতে এগিয়ে চলন আগেরগুলোকে অনুসরণ করে। ছাঁটার সময় কাদায় টান লেগে চপাৎ চপাৎ শব্দ रচ্ছে।

ডজনখানেকের কম হবে না। "কয়েকটা সারি দিয়ে এগিয়ে চলন ট্রী-হাউসের দিকে। বাকিকুলো ঘুরে গেল আমাদের দিকে। এগোবে কিনা ভাবছে নাকি?
'পানাও!' বলে চিৎকার দিয়ে নাফ্যেয়ে উঠে দাঁড়ানাম আমি। 'কিশোর! মৃসা! জनদি পালাও!' ওরা না তাকানে, ওদের ভয় পাওয়া না দেখনে আমার প্রাণ ঠोণা হবে না।

এতক্ষণে ফিরে তাকান ওরা। দানবগুলোকে দেথতে পেন।
কিশোরের আতঙ্কিত তীক্ষ চিৎকার গাছের গায়ে প্রতিধ্ধনি তুলতে লাগল। মধু বর্ষণ করতে লাগল যেন আমার কানে।

চিৎকার ऊরু করুল রবিনও।
মুসাই বরং চুপ। হতভম্ব হয়ে গেছে বোধহয়।
চিৎকার করেই চলেছে কিশোর আর রবিন। আনন্দে আত্রহারা হয়ে গেছি। ভয় যেমন পাচ্ছি, মজাও পাচ্ছি। জীবনে এমন দৃশ্য আর দেখতে পাব না।

এদিকে তাকিয়ে ছিল যে দানবগুনো, ওরা দ্বিধা করল না আর। অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে কাদার ওপর দিয়ে ছুটে আসতে అরু করন। আমাদের ধরার জন্যে।

আরেকটা তীক্ষ চিৎকার শোননা গেল। বিমৃঢ় ভাবটা কেটে গেছে মুসার। ‘বাবাগো! ভূত! ভূंত! থেয়ে ফেলন গো!’ বলে চিৎকার দিয়ে মাচার ওপর থেকে. এক লাফ মারন সে। সামনে পড়ন একটা দানব। ধাক্কা মেরে ওটাকে চিত করে ফেনে দিত্যে দৌড় মারন বনের দিকে।

কিশোর আর রবিনও মাচা থেকে ঝপাঝপ্ লাফিয়ে নেমে পড়িমরি করে দৌড় মারল যে যেদিকে পারন।

পেছনে হড়মমড় ওনে ফিরে তাকিয়ে দেথি আমার বক্গুরাও দৌড়ান্ো তরু

করেছে। পিটার আার তার দুই বন্ধু আগেই হাওয়া।
আমাকে একা ফেলে চন্েে যাচ্ছে সবাই।
আতক্কে হাত-পা সিঁট্ট্রে আসতে নাগন।
आর দাঁড়ালাম না। দিলাম দৌড়। পাগলের মত ছুটতে লাগালাম বনের ভেতর দিয়ে। হনুদ জ্যোৎস্নায় কালো কালো গাছওুোকে আরও কালো লাগচ্ছ। পঙ্কদানব বেরোনোর উপযুক্ত পরিবেশ। উপযুক্ত সময়।

আর কিছু ভাবছি না आমি। মগজের মধ্যে একটাই শব্দ: পানাও! পালাও! পালাও!

## এবুশ

$(5)$তক্ষণ যা বললাম, এটা দুই হত্তা আগের ঘটনা। দুটো দীর্ঘ হক্ণা। আতঙ্ক, উত্রেজনা, টেনশন সব শেষ। সমত্যই এখন অতীত।
কিন্ভ আমি আর বাড়ি থেকে বেরোই না। লজ্জ্জায়।
আমার বক্ধুরাও না।
গতকান আমাকে জিজ্ঞেস করেছে পিটার: পক্কদানবের ছবিটার এডিটিং শেষ, দেথব কিনা । বুঝতে পারছ్, ভয়ে এথন আমাকে তেল মারছে সে।

বলে দিয়েছি, দেখব না, কোন আগ্রহ নেই।
সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকি। আমার বক্ধুদেরও একই অবস্থা।
কিশোরদের কথা অন্য।
ওরা কি করেছে জানো, বিশেষ করে কিশোর? স্কুলে সবাইকে বনে বেড়িয়েছে, তার ধারণাই ঠিক। বাস্তবে দানব আছে। হলপ করে বলেছে, সে আর দুই বন্ধু নিজের চোখে দানব দেথে এসেছে মাডি ক্রীকের খাড়িতে। ছবি তুলে निয়ে এসেছে। সাক্পি মেনেছে আমাদেরও।
'দানব নেই,’ জোর গলায় বলার সাহস হয়নি। তাহলে বেকায়দায় পড়ব আমরাই। শেষে হয়তো স্বীকারই করতে হবে, কাদা দিয়ে দানব সাজিয়ে ওদের ভয় দেখাতে লোক পাঠিয়েছিনাম আমরা।

ভাবনেই তেতো হয়ে যায় মনটা। আমরা পাঠিয়েছিনাম ঠিকই, কিন্ভ সব ৩ুবলেট করে দিয়ে এসেছে পিটার আর তার দুই হাদা দোস্তু। সুযোগের অপেকায় आছি। চ্যালা কাঠ দিয়ে একদিন পিটারের মাথা দু’ফাঁক করে না দিয়েছি তো আর कि বলनाম!

কাদা থেকে প্রথমে যেওুনো উঠেছিন, ওঔুোও যে আসন দানব নয়, সাজানো, পরে জেনেছি। রাস্তায় একা পেয়ে সব বলেছে আমাদেরকে বিচ্ছ্র তিনটে। বনার সময় সে-কি হাসি। কালটুটা তো দাঁড়াতেই পারছিল না হাসির ठिनाয়।

গোড়া থেকেই হাঁদা বানিয়ে এসেছে আমাদের ওরা। স্কুনে মুসার ব্যাগে সাপ রাখতে দেখে কেনেছিল নানটু। ট্যাটনাটা তখন মিস্টার হোমারের ব্যাগটা লুকিয়ে ফেলে তাঁকে দিয়ে কায়দা করে সাপট! বের করিয়েছে।

বনের মধ্যে কালো কুকুরটা ওরাই লেলিয়ে দিয়েছিল আমার ওপর। কালটুর এক আত্মীয়র কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গিয়েছিন ওটাকে।

আর সব শেষে যেটা করন, সেটার তো তুলনাই হয় না। মীটিঞে আমাদের শোনাল-দানবে বিশ্বাস করে ট্যাটনাটা। জানত, আমরা তার ফাঁদে পা দেবই। ইস্, কি গাধা আমি! ব্যথা না পেলে মাথ়ার সব চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলতাম! হয়তো জিজ্ঞেস করবে, ওরা তাহল্েে মাচা থেকে নেমে পালাল কেন?
ওটা ওদের অভিনয় ছিল। আমাদের ভয়টাকে আরও উস্কে দেয়ার জন্যে। বিশ্বাস করানোর জন্যে যে, ওঔন্েো সত্যি সত্যি দানব। আমরা দেখাতে গিয়েছিলাম ভয়, উन্টে আমাদেরই প্যান্ট থারাপ করিয়ে ছাড়ল। একবার নয়, দু’বার নয়, বার বার।

একটা কথা স্বীকার না করে পারছি না, বুদ্ধির জোরে কোনদিন ওদের সজ্ে এঁটে উঠতে পারব না । ওরা যে আমাকে ‘তঁটকি’ ডাকে, কমই ডাকে। বরং ডাকা উচিত ছিন: তালত্যাঙা মাথামোটা ভীতুর ড্রিম তঁটটি।

তিন বন্ধু/কিশোর চিলার
টেরির দানো

## রকিব হাসান

টৈরিয়ার ডয়েলের মনে শাব্তি নেই।
কোন ভাবই পপের ওাঠ না
তিন গোয়েদ্দার সল্গ। মরিয়া হর়ে উঠল লে।
निঢেই रরব প্রতিশোধ।
щँদ भाতन মাডি ब্রীকেরে পিচ্ছিল জभলে;
চাঁদनि রাতে কাদার নিচ থেকে উঠঠ
আजে যেখানে পঙ্কদানব ।


[^0]:    " Эठকি-বाशिनी प्रষ্টব্য

[^1]:    ;-লতে টলতে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগন দানবটা। সামনে বাড়ানো হাত থেকে কাদা ঝরে পড়ল।
    ধরতে আসছে আমাকে।
    চিৎকার করে উঠনাম, ‘পিটার! দোহাই তোমার! যাও এখান থেকে!’
    হাত নামাল পিটার। আসन কাদা নয় এগुলো। মেকআপ।'
    ‘তো আমি কি করব?’ লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে গিয়ে ওর পেটে

[^2]:    C"' ' প করে ক্যাপের হাত চেপে ধরলাম। হাত তুলে দেখালাম, ‘ওই দেথো!
    आমার দেখানোর প্রয়োজন ছিল না। সে নিজেই দেখেছে। বাকি দু'জনও
    দেখেছে।
    অন্য দিকে তাকিয়ে আছে কিশোররা। পেছনে কি কাও ঘটছে দেখতে পায়নি ヘVनও।

    দম বক্ধ করে তাক্ক্যে আছি।

