## তনুশ্রীর সজ্গে দ্বিতীয় রাত <br> মশিউল আলম



প্রকাশনার পাঁ দশকে
মাওমা ত্রাদার্স

(C) মর্শিউন আলম

প্রথম প্রকাশ
ঝ্রে্র্য়ারি ২০০০

প্রকাশক
আহম্মেদ মাহমুদুন হক
মাওনা ভ্রাদার্স
৩৯ বাংনাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ২৪৯৪৬৩

প্রচ্వদ
ళ্রুব এষ

ক্প্পোজ
মশিউন আলম

## צूদ్రণ

বসুঞ্ধরা ধ্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশণ্স निমিটেড
৫১/৫২ বনগ্গাম রোড, ঢাকা ১১০০

দাম
এক শত টাকা মাত

ISNB 984410156

TANUSREER SANGE DWITIYA RAAT A Novel by Mashiul Alam, Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39 Banglabazar, Dhaka 1100, Cover designed by Dhruba Esh, Price Taka One Hundred Only,

## J

## আমরা থৈ খই তোরাও そৈ খা 

বার্চবনের ভেতর থেকে সমস্বরে আওয়াজ আসছে :<br>উস্কারেনিয়ে! উস্কারেনিয়ে!!<br>উলুচ্শেনিয়ে! উল্চ্শেনিয়ে!!<br>গ্লাসনतु গ্নাসন গ্ত গ্মাসনস্ত!<br>পিরিজ্ত্রেইকা পিরিד্রোইকা পিরিজ্রোইকা!

বোল্শে দেমোক্রাতিঈ বোন্শে সৎসালিজ্যা
(আরো গণতত্ত্র আরো সমাজতত্ত্র)
দা জ্দ্রাד্তভুয়েৎ ভিলিকি লেনিন! (মহামতি লেনিন জিন্দাবাদ!)
দা জ্দ্রাত্তুু্যেৎ তাভারিশ গর্বাচভ!! (কমরেড গর্বাচভ জিন্দাবাদ!!)
একটি জনদগভ্টীর পুরুষকণ্ঠ : आৎভিচায়েতিস্ ( সাড়া দাও)!
কেশে গলা পরিষ্ষার করে
: ज্রাদিমির ইলিচ।
: ইয়েস্ৎ (হাজির)।
: ইওসেফ ভিস্সারিওনিভিচ!
: ইয়েস্ৎ!
: নিকিত সের্গেইভিচ!
: मा (घँ)।
) ভ্রাদিমির ইলিচ থেকে মিখাইন সের্গেইভিচ পর্যন্ত নামশুলো যথাক্রমে লেনিন, স্তালিন, ক্রুচভ, ব্রেঝনেভ, আন্ড্রোপভ, চেরনেন্কো এবং গর্বাচডের আদিনাম ও পিতৃপরিচয়-সৃচক মধ্যনাম।
: লিওনিদ ইলিচ!
: ইয়েস्ৎ।
: ইউরি ভ্রাদিমিরোভিচ!
: ইয়েস্ৎ।
: কন্স্তান্তিন উস্তিনোভিচ!
: ইয়েস্ৎ।
: মিখাইল সের্গেইভিচ!
: ইয়েস্ৎ!
: পাশা! কারচাগিন!?
: শ্তো শ্রুচিলোস (কী হয়েছে)?
: সাদিস্, তি তোঝে নুঝেন্ (বস্, তোকেও দরকার)!
: কম্পরাম সিং!
: ইয়া গাতোফ্ (আমি প্রস্থুত)!
: নাইকি হেমরম!
: গাতোফ্!
: মোহাম্মদ আলি নসকর!
: হয় আছি।
: আপনার হারিকেন নিভে গেছে, বাইরে ঝড়-বৃষ্টি?
: হয় ঝড়-বিষ্টি।
এই রাত্রে আপনে এগারো মাইল রাস্তা পায়ে হাঁটে
: ফরহাদ ভাই ইন্তেকাল হলেন, হামি আস্ন্মে 反া
: কমরেড ব্রেঝনেভ ইন্তেকাল হলে ত আপলি खাসেন নি?
: তা অবশ্য আসি নি।
: আসলেন না কিসক?
: এত কাজ-কাম থুত়ে ক্যামন করে আসি।

পার্শ্বকণ্ঠ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে মোহাম্মদ ফরহাদ যখন লেনিনের মতো নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে উঠতেছিল তখন পার্টির সংস্কারপন্থী নেতারা বিপদ দেখবার পায়। তারা সাধারণ সম্পাদক পদের পিছে একখানা লেঙ্গুর জুড়ে দেয়। সৃষ্টি করা হয় সহকারী সাধারণ সম্পাদকের পদ... টেমিং অফ স্টেট অর এনি কাইন্ড অফ ইনস্টিটিউশনাল পাওয়ার ইজ এ জেনুইন প্রব্নেম.. অ্যাবসেন্স অফ ইন্টারনাল ডেমোক্রেসি মেক্স এ পার্টি ডিকটেটোরিয়াল, অ্যান্ড দি সো-কন্ড ডেকোক্রেসি কজেস এ রেভ্যুরেশনারি পার্টি ফল ইনটু ক্যাওস। অলমোস্ট অলওয়েজ দি গোন্ডেন মিন রিচেইনস্ আন্অ্যাচিভড্...

[^0]তিখা! স্পাকোইনা (চপ কর, কোনো শব্দ নয়)!
ই তাক্, দাল্শে (আচ্ছা, তারপর)!
: সাইফুদ্দিন মানিক।
নীরবতা
: সাইফুদ্দিন আখ্মেদ মানিক!
নীরবতা
: ইশ্শোর্ রাস্, সাইফুদ্দিন আখ্মেদ মানিক!
: নিয়েতো ইভো (সে নাই)।
: ক্তো এতা আৎভিচায়েৎ (কে উত্তর দিচ্ছে)?
নীরবতা
: স্প্রাশিবায়েৎসা, ক্তো এতা আৎভিচাল্ (জিগ্যেস করা হচ্ছে, কে উত্তর দিল)?
নীরবতা
: আৎভিচাইতে (জবাব দাও)!
: পাশোল্ ইগ্রাৎ ফুৎবোল্ (ফুটবল খেলতে গেছে)!
খা খা খা খি খি খি...
তিখা! স্পাকোইনা!!
...ভাজ্গো রে ভাঞ্গো দৈ રৈ રৈ ভাঙ্ শালা! ভাঙ্!...
একটু আগে হেগেলের সন্গে দেখা। একটা পার্কের এ্রক্বেক্পেণ ছোট-খাটো একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে লোকজনের হাঁটাচলা লক্ষ কর্ষিল্নে। একটা বজ্জাত পাখি হেগে দিয়েছিল তাঁর কাঁধে, ঝলমলে রোদে ঝকঝক (6, ছিল শাদা পক্ষিবিষ্ঠ।
'णुরু, ক্যামন আছেন?'
হেগেল মহাশয় মুহূর্তে আমাদের পাড়ার বদরাগী স্কুলমাস্টার :
'কে তোমার তুরু হে?'
'ওই হল, ঔরুর শুরু তো?'
মুখটা এবার বিশ্রী করে বললেন, 'মার্কস একটা মস্থো বেয়াদব!’
আমি হা হা করে হেসে উঠতেই হেগেল সাহেব গায়েব। দেখলে কাঞ্টটা?...
সংসারে সাধারণ লোকজনের মতের মিল-অমিল নিয়ে ঝগড়া-ঝাটির মধ্যে যেমজাটা থাকে দার্শনিকদের পলিমিক্সের রসটা কি তার চেয়ে উচ্চমার্গের কিছ্হ? আপন মনে কথা বলতে বলতে হেঁটে যাচ্ছি বার্লিনের ফুটপাথ দিয়ে, इঠাৎ এক দঙল ছেলেমেয়ে এসে প্রাচীরটা ভাঙতে তরু করে দিল।...
'হুক ভ্যান হল্যাড্ডের ট্রেন ছাড়ে কোন প্নাটফর্ম থেকে জনাব?'
‘ডন্ট স্পিক ভ্নাডি ইংলিশ!’...
রামভ্্রপুরের ভূমিহীনরা দলবেঁধে হাজির। এত কষ্ট করে পুকুর সাফ করা হল, চান্দা তুন্ে মাছের পোনা ছাড়া হন, মাছ বড়োও হন খানিক, আর দ্যাখো শালা

রক্তচোষার দল লাচিয়াল आর পুলিশ লিয়ে হাজির। এইবার কিন্তুক্ তীর-ধনুক লিয়ে রেডি হওয়া লাগে বাহে! এই দূনিয়াত্ লরমের জাগা নাই।... হাজারে হাজারে, নাকি লাথে লাথে দিনমজুর, ক্ষেতমজুর, আদিবাসী ভূখ-নাঙ্গ মানুষ, आর লাঠि, শরকি,
 আকাশ। হায়! আমি বে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এই আমার প্রথম আকাশ-ভ্রমণ। সোভিয়েত সমাজতান্রিক সরকারের অশেষ কৃপা। কিন্ুু হায় রে, ভূমিহীনদের পায়ের ধূলা এতটা উপরে এসে ঢেকে ফেলছে কেন আমার বিমানের জানালা? ওরা কি আমাকে কিছूই দেখত্ দেবে না? শাד্ত হোন কমরেড্স! आপনাদের পাক়়র ধৃলা আমার নমস্য। কিন্ঠू এ-মুহূর্তে দয়া করে আর ধূলা ওড়াবেন না। এখন আমাকে এই রহস্যময় মহাশূন্যের আগাপাশতলা দেখে নিতে দিন। এই দেখা ৩খ্রু আমার একার দেখা নয়, आপনাদেরও। আপনারা জানেন, আমি ডিক্নাস্ড। আপনাদের হয়েই আজ আমি এরোফ্টতের বিমানে চেপেছি। আপনারাই আদর করে ঢিকেট ধরিয়ে দিয়েছেন আমার হাতে। আপনাদের হয়েই আজ আমি সমাজতন্ত্রে সূতিকাগার, মহামতি লেনিনের দেশ, পৃণ্যভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্mেশ্যে যাত্রা করেছি। ছয় বছর পর বিপ্পবের মন্ত্র বুকে নিয়ে ফিরে আসব আপনাদেরই মাঝে। যদি কমরেড ফরহহদ ততদিন বেঁচে থাকেন.. यদি আপনারা তার কথামতো কাজ করেন...অার্জুর্কু ক্পেরেড ফরহাদ মরে গেল! आহারে আমাদের ফরহাদ ভাই! ওই যে কফিদ্নোর্য়, মুখটা कী


 চের্যেছিলাম! না, আফগান ঈাইলে নয়। ওটা ছিंল জপ্পীচl? । কমরেড ফ্রহাদ কখনো বলেন নি বাংলাদেশে বিপ্বব করতে হবে অশ্পেপ্রেন স্টাইলে। তিনি বলেছিলেন আফগানিস্তানে বিপ্লব হয়েছে, আমাদের দেশ্শে হবে। আমরা জনগণকে সত্গ নিচ্যেই...দশ হাজার ক্ষেতমজুর মিছিল করল দিনাজপুরের মতো ছোট শহরে! কী তাজ্জব কথা বাহে! এডা কোন্ পাটি? স্বাধীনের পরে তো আর এত বড়ো মিছিল দেথিনি হামরা...!

কফিনে ชয়ে চোখ বুঁজে ঠোঁটের কোণে হাসছেন কমরেড ফরহাদ। পরিহাস? বিপুবের শতফুল আর ফুট্টে না? নবদিন আসবে না কমরেড? এথানে আমরা সবাই স্পেক্যুলান্ত, চোরাকারবারি হয়ে যাব? অতঃপর বেশ্যাদের ডলার ভাজিয়ে দিয়ে বড়োলোক হওয়া আমাদের ভবিতব্য?...হাওয়ায় মিলি<্যে গেল কমরেড ফরহাদের কফিন आর ক্রাসনায়া প্লশাদ (রেড ঙ্কয়ার) ছেয়ে গেন রামভ্দ্রপুর, উচাই, পারুলিয়া, রসুলপুর, মધুপুর আরো শতশত গ্রামের ভূমিহীন ক্ষেমজুরে। খুব উত্তেজনা তাদের চোথেমুখে। নিষ্য়ই, উত্তেজিত হবার কারণ তাদের রয়েছে। ভিড়ের ভিতর থেকে মাথা বের করে চিৎকার করে উঠনাম মিখাইন সের্গেইভিচ, শ্তো এতা তাকোয়ে (এটা কী)? আপনি বলছেন পিরির্র্রোইকা হলে সমাজতন্ত্র আরো পোক্ত হবে। আর সেই পিরিশ্রোইকা স়াঁপোর্ট করতেছে আম্মরিক। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কী রকম?

आমেরিকা চাচ্ছে সমাজতন্ত্র আরো শক্তপোক্ত হোক? এ কোন ধরনের কথ্া মিখাইন সের্গুইভিচ, আঁ?

শে-হাসি দিয়ে গর্বাচভ মার্গারেট থ্যাচারকে মুধ্ধ করেছিলেন, সেই হাসি হেসে তিনি বললেন, ‘ইয়া ভাম সাভিয়েযুতুয় তাভারিশ বেপালেৎস্, চিতাইতে বোল্ডে ঢাগোরা। তগোর প্রিক্রাস্না পানিমাল প্রার্লেমু সাভিয়েৎক্কোই রাসিঈ (আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি কমরেড বাঙালি, বেশি করে রবীন্দ্রনাথ পডূন। তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার সমস্যা বেশ চ্মলকার বুঝ্েেছিলেন)।’

এক মিনিট, মিখাইন সের্গেইভিচ! এক মিনিট...
কালো গাড়িতে মাথা গলিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হলেন কমরেড গর্বাচভ, গাড়িটা শাঁ করে জুটে গেন উলিৎসা গোরকাভার (গোর্কি সরনি) দিকে।

আপন মনে হাসতে লাগলাম এক সময় এমনই কমিউনিট্ট ছিলাম যে আজো স্বপ্নে কান্নাকাটি করি সমাজতত্ত ধ্বসে যাচ্ছে বলে। যাচ্ছে, সমাজতন্ত্র ধ্পংস হয়ে যাচ্ছ, এখন আর আশা কর্রবার কিছू নেই বে সমাজতন্ত্রের পালে নতুন হাওয়া লাগবে, নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হবে স্থবির দেহে। বিশেষ করে গত মাসের হাস্যকর অভ্যৃথান প্রচেষ্টার পর। এথনকার হিরো তো ইয়েনৎসিন। গর্বাচভ এখন এক রাজ্যহীন রাজা মাক্র। কদিন পরে তার সে-পদবীও থাকবে না।

অবশ্য এসব নিয়ে এখন আর তেমন মাথাব্যা নেই। আসনে बিছি করার নেই।
 भाরি না आমি।

মাথার কাছে টেবিল ঘড়িতে আ্যালার্ম বেজে উঠত্তুহ (PসUি বধ্ধ করে নড়েচড়ে

 ছুটির পরের দিন আমার ঘুম লম্বা হয়ে গড়ায় দুপুর পর্যত্ত। কোনো সোমবারের প্রথম ও দ্বিতীয় ক্নাস ধরতে পারি না। প্রথম ক্লাস ন’টা দশে। এখন বাজে ন’টা। কিন্ুু কম্ধলের ওম ত্যাগ করে এখনি ওঠার পাত্র নই আমি। রুমমেট নেই। আজকান সে কোথায় রাত কাটাচ্ম জানি না। সে থাকলে সকালে ঠেলাঠেনি করে জাগায়, চা বানিয়ে দেয়, ক্লাসে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। দিন কয়েক ধরে তার কী হয়েছে, রুমে থাকছে না। আমার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে।

বেলা ১২টা ১০-এর ক্লাসটা ধরতে পারলেই চলবে। আবার ঘুমিয়ে পড়ছি, কিন্ুু দরজায় টোকা পড়ল। খুবই আলতো টোকা, মনে হয় শোনার ভুল । কিন্ুু দ্বিতীয়বার টোকা পড়ল জোরে। যেন, বে টোকা দিত্ছে এবার তার থেয়াল হয়েছে বে ভিতরের ছেলেটি কুষ্ষকর্ণ।
‘ক্তো তাম (কে ওখানে)?’ বিরক্তি লাগে, সাতসকালে কে আবার এল জ্বালাতে!
ওপালে কোনো কঠ্ঠর্বর নেই। অধ্ দরজায় টোকা। মৃদু মৃদু, দুইবার। দরজা भুनলাম দাঁড়িয়ে আছে তনুশ্রী। তনুশ্রী দাঁড়িয়ে আছে আমার দরজায়! কতদিন পর? এन তাহলে? এन নিজে থেকেই? সকাল ন'টায়, যখন তার ক্লাসে যাবার সময়ং আমি

তো আসতে বনি নি! সে নিজে থেকেই এসেছে! এই প্রথম! এর আগে আর মাত্র একবার সে আমার ঘরে এসেছিন। আমি ডেকে এনেছিলাম ইলিশ মাছ রেঁ兀九 थাওয়াত্।

তার মুখে কোনো সষ্ষাষণ নেই। সে দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে নেহায়েত। মুথের ছবিটি ক্নিষ্ট, মনে হয় রাতে ঘুম ভালো হয় নি।
‘প্রিভিয়েৎ (ઉভেচ্মা)! এসো এসো।'
ঘরে দুকে সে অনিমেষের শূন্য ডিভানে বসে। তার মুথমఆল থমথমে। যদি কোনো গোপন, ব্যক্তিগত, পার্রিবারিক কারণে তার মন অসষ্ষব খারাপ হয়, সেজন্যে কখনো সে আমার ঘরে ছুটে আসে না। অকারণে কখনো বিষণ্ন বোধ হলে, কখনো হঠাৎ একা, শূন্য মনে হলে—সংক্ষেপে, কোনো কারণেই সে আমার ঘরে আসে না। কিন্ঠু আজ যে এन? কেন এन? তারপরে, অমায়িক জ্দ্র শে-মেয়ে, সৌজন্যে, শিষ্টাচারে বে একেবারে নিখুঁত, সে কোনো সষ্ঠাষণ কর্ল না কেনः आমি প্রিতিয়েe বললাম, তারও প্রত্যুত্তর করন না? তারপরে এই গঙ্টীর, থমথমে মুথ!... এসেছেই যখন, নিচয়ই কোনো দর্রকারে এসেছে। কিছ্ বলতে রসেছে। কিত্হু বলছে না কেনই মনের প্রশ্ন কিন্যু রয়ে গেন মনেই, আমার মুখ থেকে বেরুন অন্য কথা, '্লাসের থবর কী?‘

 যে তার উত্তর দেবার দরকার আছে।

আমার বুকটা দুরুদুরু করতে আরষ্ঠ করেছে। ব্যাপারটট ক্টিতে পারে?.
হঠাৎ কथा বলে উঠল সে, 'ক্লাসে যাবে না?'
নিমন্ন ভাবটা বুকি একদুখানি কেটে গেল। আস্র্ণ ন্সে এরকমই, যখন কথা বলে

'আমি ক্লালে গেলে ঘুমবে কেp' হাসিমুন্থে বলতে বলতে ফ্রিজ খুলে পানির বোতল বের করে চাইনিকে (কেটলি) পানি ঢালি, বৈৈ্যুতিক সংযোগ দিয়ে সুইচ অন করে তার দিকে তাকাই। সে অনিমেষের টেবিল থেকে একটি রুশ ম্যাগাজিন ইতিমধ্যে তুলে নিয়েছে হাতে, আনমনে পাতা ওন্টাচ্ছে। आমি পাউরুচ্তিতে জ্যাম লাগাতে লাগাত বলি, ‘দেশ থেকে কোনো চিঠিপত্র পেলে?’
'দাদু লিতেছে।'
'তাই বুঝি মনটা খারাপ?’
সে কিছू বলল না। পত্রিকার পাতা ওন্টাতে ওন্টাতে এক জায়গায় থামল। তারপর মুখ তুলে বলল, 'ইসিয়েনিনকে আসলেই মেরে ফেনা হয়েছিন।'
‘সের্গেই ইসিয়েনিনকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছিন’ শিরোনামের আর্টিকেলটি আমি ইতিমধ্যে পড়েছি। জিগ্যেস করি,
'তুমি নিচ্চিত হচ্ছ কিভাবে?
‘এ বিষয়ে বেশ কিছু লেখা আমি পড়েছি। আমি কনভিন্সড, ওটা কেজিবি’র কাজ ছিন।
'আরে দূর দূর! কত রকমের কেচ্ছ-কাহিনী এখন বেরুতে থাকবে! ক’দিন পরে এরা বলরে, মায়াকোভ্ক্কিকেও মেরে কেলা হয়েছে। লেনিনকে স্লো পয়জনিং করে মারা হয়েছে একথা তো জোরেশোরেই বলার চেষ্টা চলছে।’
'ইসিয়েনিনের কেসটা মনে হয় জেনুইন।'
এমনিতে তন্শ্রী মিতভাবী। কিন্ু রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক ইত্যাদি বড়ো বড়ো বিষয়ে একটুতেই বেশ মুখর হয়ে ওঠে। এজন্য তার প্রতি আমার এক ধরনের সমীহ ভাব আছে। সে যখন এসব বিষয়ে কথা বলে তখন সুন্দর হয়ে ওঠে, তার চোখমুখ তখন দীপ্তিময় দেখায়।
'কেন জেনুইন?'
‘অনেকুনো ব্যাপার আছছ, তার একটা হচ্ছে ইসিয়েনিনকে হঠাৎ হঠৎৎ মিলিৎসিয়া ধরে নিয়ে যেত। মাৎলামমা, মারপিটের অভিযোগ আনা হত তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্ুু তিনি মারকুটে ছিলেন না। মদ থেতেন, কিন্ু মাৎলামো করতেন না। একটু মদ থেয়ে রাস্তায় বেরুলেই কোথেকে কিছ্র ঠ্যাঙারে লোক এসে জুটত, মারপিট তরু করে দিত, আর মিলিৎসিয়া এসে ধরে নিয়ে যেত ইসিয়েনিনকে। মাৎলামো আর মারপিটের
 এনকাভেদে' রত৩ হাজতে। কেন্'
‘কেন? ঢুমি कী বল?'
'পলিটিক্যান কারণে। সন্দেহ করা হত তিনি প্রতিবিপ্ধর্ণিত্রিক্রির সজ্গে জড়িত ছিলেন। সেধরনের কিছू বহ্ধুবাశ্ধবও তাঁর ছিল।’
 आবিষ্ষার!
‘ত্তানিনের সময় ল্রেফ সন্দেহের শিকার হয়ৌ্তি সরন, সাধারণ, নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে নিচয়ই জান?
‘বাস্তেবে যা ঘটেছে, বলা হচ্ছে তার চেয়ে কয়েক তণ বাড়িয়ে। শেখানেই একট্ অজ্ঞাত, রহস্যময় কিছু আছে সেখানেই সুব্যেগ থৌজা হচ্ছে কিভাবে দোষ চাপানো যায় কমিউনিস্টদের ঘাড়ে। এরকম গোর্কি, মায়াকোভ্ক্কি, त্রিকভ, आরো যত অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা আছে, সবঙনোর দোষ চাপানো হবে কমিউনিস্টদের কাঁধে।

ডুমি কিন্ুু একটা প্রিডিটারমাইড পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সবকিছু বিচার করতে চাইছ। আমি বলব না মায়াকোভ্স্কির ব্যাপারে এরকম ঘটনা ঘটেছে। অন্য কেউ বলनে বিপ্ধাসও কর্ব না। কিন্ুু ইসিয়েনিনের মৃত্যুটা বে আख্যহত্যা ছিল না এবিষয়ে आমি কনভিন্সড। তুমি কিন্ুু একটু সন্দেহও করতে চাইছ না। ভুল করে হলেও সোভিয়েত সিক্রেট এজেনির লোকেরা একাজ করে থাকতে পারে এ সষ্যাবনা তুমি উড়িয়ে দেবে কেন?'

[^1]‘এজন্যেয শে এরকম প্রপাগাভা এখন একটা জেনারেল টেત্ডেন্সি। সবাই ভাবছে গ্মাসনষ্ত এসে গেছে, এখন ইতিহসের সতত্তুলো আবিষ্কার করা হচ্ছে, शুব মহৎ কাজ হচ্ছে। কিত্তু সত্য আবিষ্ষার করতে হবে, ইতিহাসের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সত্যের খাতিরেই, উদ্দেশ্যটা এত সরন আর এত আনপলিটিক্যাল নয়। এখন এটা পनিটিক্যাল কারণে তাদের দরকার। স্তানিনকে একটা দানব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। স্তালিন আমলে সত্য গোপন করা হয়েছে বে-উল্রেশ্যে, এখন সত্য প্রকাশ করা হচ্ছে, অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে, মিথ্যা বানানো হচ্ছে সেই একই উক্mেশ্যে। উদ্রেশ্যটা খুবই পলিটিক্যান।
'ত্তালিনেনে সময়ের সজ্গে এই সময়ের একটা বড়ো পার্থক্য আছে। তখন সবকিছूই ছিন এস্টাব্মিশমেন্টের অ্যাবসোলুট কন্ট্রোলে। এখন আর সে অবস্থা নেই। এখন গবেষকরা ইভিপেভেন্টলি কাজ করতে পারছে, দলিন-দস্তাবেজ ঘাঁটাঘাঁট করতে পারহে। ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে অনেক গবেষক কাজ করছে। आমি এই ভ্র্রলোকের আরো লেখা পড়েছি। ইনি সির্রেট এজেপ্পির বড়ো অফিসার ছিলেন। বারো বছুর ধরে ইসিত্যেনিন্নের ওপর কাজ কর্ছেন आগে লিখতে পারেন নি...।
 প্রকেসররা সব ট্যাক্সিচালক হয়ে যাচ্ছে। এই ভদ্রলোকের থোঁজ-থবকক নিত্যে দেখ কোথায় হার্ড কারেপ্গিতে ফাড পেয়ে নেরে পড়েছে স্তালিনকে ডেনোন্ৰীই্জ করার মিশন निয়ে!'
'তুমি কিন্ু অর্থডত্স কমিউনিঈইই রয়ে গেলে হাবিব!'


'ভাল বলেছ! জল ফুটেছে।’
ভটভট শব্দ করে চাইনিকে পানি ফুটছিন। প্রাগটা খুলে দিলাম।
তন্নুর্রী নিজের ঘরে নাস্তা খেয়ে বেরিয়েছে। তাই এখন খখু চা পান করছে। অবশ্য জ্যাম মাখান্না এক স্লাইস রুটির জন্য দু’বার সেধেছি তাকে, কিন্ু সে ৫ধুই চা খাবে বলে রুটির দিকে হাত বাড়ায় নি। আমি তাকে জেদাজেদি করার সাহস পাই না কারণ, ভ্র্রলোকদ্দেকে কোনো কিছूর জন্য সাধাসাধির কৌশল আমি জানি না। তনুশ্রী এমন ভ্দ্র, এমন রাশভারি, এমন ব্যক্তিত্বান যে তাকে কিছু থেতে জেদাজেদি করার ইচ্ছে জাগে না এই ভয়ে, পাছে এইসব ডেনিকেট জিনিশ ক্ষুন্ন হয়।

সে ত্ু চা খাচ্ছে। বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। একর্থ্ আগে কথা বলতে বলতে ওর মুখের থে-গভ্টীর ও বিষ্ন ভাবটা কেটে গিষ়্েছিল, একটু নীরবতার সুযোগে তা আবার ফিরে এসেছে। তনুশ্রীর স্বভাবসুলভ গাভীর্বের মধ্যে সাধারণত বিষপ্নত থাকে না। থাকে একটা প্রশান্ত, সৌম্য ভাব। তার মুখমণনে দুক্চিন্তার মেঘ জমেছে এমনটি কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

চা শেষ করে কাপটা রেথে সে বলে ওঠঠ, চল ক্লাসে যাই।’

সেঙ্টেম্মরের ১১ তারিখে, নতুন সেমিস্টারের ক্লাস আরম্ভ হবার ১০ দিন পরে প্রথম বারের মতো ক্বাসে যাচ্ছি। বলা বেতে পারে এটা তনুশ্রীর কৃতিত্ব। সে আজ আমার घরে না এলে, ক্রাসে যাবার কথা না বললেল আমার ক্লাস ৩রু করতে করতে হয়ত आরো সপ্তাহ খানেক পেরিয়ে যেত। সারা গ্রীশ্ের ছুট্তিে ঘুমিয়ে, দাবা খেলে আর আড্ডা দিিয়েও অবকাশের তেট্টা মেটে না আমার। কোনো বছরই সেমিস্টার ওরুর প্রথম দিনচ্তিতে আমাকে ক্লাসে উপস্থিত থাকতে কেউ দেথে নি।

দশ মিনিটের হাঁটা পথ পেরিয়ে আমরা যথন ক্যাশ্পাসে পপौৗদুলাম তথন সেকেড্ড পিরিয়ডের ক্বাস ৩রু হয়েও অনেকক্ষণ গেছে। অবশ্য সেজন্য ক্লাসে ঢুকতে কোনো
 বেরিয়ে আবার এক্ষুনি কফি থেতে চাওয়ার মানে আধভাঙা ক্বাসে ঢোকার ইচ্ছে নেই आমার। কিত্ুু তন্থীীর যে আছে তাই বা কে বলবে। সে श゙ं না কিছুই না বলে অনেকটা নিক্র্রিয়ভাবে आমার পাশে পাশে হাঁটছে। সারা পথই সে নীরব আর গब্রীর ছিল। পথে কোনো গब্পই হয় নি। আমি মনে মনে খুঁজে পেতে চেষ্ঠা করেছি সে আজ হঠাৎ को উদ্দেশ্যে आমার রুমে উদয় হয়েছিল।






 ঠাট্যা-তামাশা করছে।

কফি খেতে খেতে লক্ষ করলাম তনুশ্রী বিষণ্ন, চিত্তিত। কিন্তু কারণটা কী হতে পারে সে-সম্পক্কে আমার কোনো ধারণা নেই। তার সজ্গে আমার সম্পক্ক এমন নয় যে আমি তার মন খারাপের কারণ জিগ্যেস করতে পারি।

কোনো কথা বলঢে না সে। মাথা নিছ করে নীরবে কফি খাচ্ছে আর মাঝে মাঝো মাथা তুলে সামনে তাকাচ্ছ, ভেন বা অপেক্ষায় রয়েছে কখন সেকেন্ড পির্রিয়ডের ক্রাসঙ্কো ভাঙে, ৩রু হয় থার্ড পিরিয়ড। এভাবে কফি শেষ হন কিন্/ু ক্বাস ভাঙন না। इঠাৎ সে বলে উঠল, 'একইু বনের দিকে যাবে নাকি?'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম, কিন্ুু কোনো থৈ পাওয়া গেল না। অবাক হতে. रচ্ছে, কেননা তনুশ্রী তনুশ্রীর মতো আচরণ করছে না: ক্বাসে যাবে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে সে গিয়ে ছুকল আমার ঘরে, তারপর ক্যাম্পাসে এসে ক্নাসের কথ্থা ছেড়ে বলঢে বনের দিকে যাবার কথ্থ। বন মানে তুন্দ্রার গভীর জগল নয় অবশ্য। বার্চ, পাইন, পপনার, ম্যাপন ইত্যাদি নানা জাতের গাছপালা নিয়ে একটা ন্যাচরল পার্ক। তার

ভিতর দিয়ে পায়ে হঁঁটার, সাইকেল চালাবার ও বাচ্চাদের ট্রলি ঠেলবার মতো রাস্তা আছে। রাস্তার দু’ধারে মাঝে মােে সিমেন্ট ও কাঠের বেঞ্চি পাতা। বনের ভিতর কয়েকটা খাল आকাবौঁকা হয়ে পড়़ রয়েছে। বছরের কোনো সময়েই. পানি থাকে না সেখানে। গ্রীণ্পে ঘাসের জপন বেড়ে ওঠে, মনে হয় ঢেউ-এর পর ঢেউ সবুজ ๙্রেবেরেকে চলে যাচ্মে।

ক্যাস্পাস থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম, সামনের চত্তরটি হেঁটে পার হলাম নীরবে। আডারপাস দিয়ে রাস্তা পার হলাম, তারপর বনের পথ ধরলাম। কিন্ूू কারুর মুথে কোনো কথা ফুটল না। যেন এক অঘোষিত মৌনব্রত নিয়ে আমরা পাশাপাশি शঁটটতে বেরিয়েছি। মনে হল তনুশ্রী কোনো জরুরি প্রয়োজনে আমাকে ডেকে নিয়ে চলেছে, বনের ভিতরে গিয়ে কোথাও একটু স্থির হয়ে বসার পর সে কথাঢি বনবে। সে এক কদম আগে आগে হঁঁটছে বলে মনে হচ্ছে आমি তার পিছू পিছू চলেছি, जনুসরণ করছছ তাকে। মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল তন্ত্রী যেন কোন মায়াবিনী।

ঢাকে অনুসরণ করে বনট্টিকে জাড়াজাড়ি ভেদ করে বনপ্রান্তে শানবौौধানো লেকটির পাড়ে গিচ্যে, দাঁড়ালাম। আকাশে সূর্य নেই, বাতাসে শরত্তর ঠাণ, লেকের চার পাড়ের গাছপালার পাতায় পাতায় হনুদের ছেপ ধরেছে। লিকের সপপর দিয়ে
 পাড়ে একটি বোপের পাশে এক বুড়ো ছিপ ফেলে বসে বসে ধ্মেপ্মে করছে আর লেকের মধ্যিখানে জলকেনি করছে কয়েকটি श゙স।
 যাক’, বা ‘এসো, একটু বসি’ এরকম কিছू না বলে, অর্রিকা বসে পড়ল সে, বসে
 আসলে ডেকে এনেছে, সে বে তার পাশে দাঁড়্লি্বে (িীছে তনুশ্রীর যেন এসবের কিছুই মনে নেই।
 থেকে তার পাশে বসে পড়লাম, বসে ওর মুখের দিকে তাকালাম। সে হঠাৎ বলে উ১ল, 'ডুমি ক্যান্নে মক্কো এসেছিলে হাবিব?'

কণ্ঠস্বরটি এমন শোনাল যেন আমি মক্কো এসে এক বিরাট অপরাধ করেছি, আর সে-অপরাধটা করেছি তনুশ্রীর কাছেই। ফনে আমার বেশ রাগ হন, কিন্ুু রাগের ছিটেটেঁঁটও যাতে প্রকাশ না পায় সেই চেষ্টা করে হাসলাম। হাসতে হাসতে বললাম, ‘বিপ্লবেরর মন্ত্রে দীক্ষা নিতে।’ বলে আবার হাসতে লাগলাম, কারণ বিপ্পব আর বিপ্নবের মন্ত্র শব্দ দू’টি উচ্চারণ করতে করতে আমার বেশ কৌতুক বোধ হল। সে আমার হাসিতে যোগ দিল না, সে অন্য कী যেন ভাবছে ।

आমি থেমে গেলে আবার নীরবতা নেমে আসে। তনুশ্রী. কিছू না বললে আমি কিছ্ম বनতে পারব না এরকম কোনো নিষেধাজ্ঞ যদিও নেই তবু কিছ্ম বলি না। কিন্ঠু তার এই রহস্যময় নীরবতাকে আর সীমীহ করতে ইচ্ছে করজে না। এবার দিনাজপুরের আঞ্চলিক টানে ও প্রায় অভ্দ্রতবে জ্গ্গ্যেস করলাম, ‘তোমার কী হইছে বল তো?'

টিভি নাটকের শ্মার্ট নায়িকদের মতো অভিনয়দুরশ্ত উত্তর করল সে, কই, কিছू না তো!'

এরপর आর বলার কিছ্হ থাকে না। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে কিছু একটা হয়েছে, কিস্ু বলছ్ না। তার মানে কিছू হয়ে থাকলে তা আমাকে বলার ব্যাপার নয়। কিন্ুু আমাকে निয়ে পড়লে কেন তাহলে? আমাকে এইসব দেখানোর দরকারটা কী?

লেকের পানিতে একটা ঢিল ছूँড়ে দিল তনুশ্রী, তারপর ৩্যান, 'হুমি সাঁতার जान?

## 'श゙ थूব জাनि।'

ককী কর্রে শিখলে বন তোp মানুষের পক্ষে সৗতার কাটা আমার কাছে তো অসষ্ভব একটা ব্যাপার বলে মনে হয়।
'যারা জানে না তাদের সবার কাছেই তাই মনে হয়। আসলে কিন্ু খুব সহজ।’
'তুমি একা একা শিৰেছিলে, না কেউ শিখিয়ে দিয়েছিল?'
'কাউকেই শেখাতে হয় না, পুকুরে গোসল করতে নামলেই শেখা হয়ে যায়।'
‘তোমাদের বাড়িতে পুকুর আছে বুঝি?’
'দাদুর বাড়িতে আছে, গ্রামের বাড়িতে। আমার ছেলেবেলা কেটেছে ওখ্যেন...'
এভাবে আমরা কিছু.





 আমরা ফের্র ক্স্পাসে ফিরে আসি।

ক্যাম্পাসে লাঞ্চের বিরতি। সব ক’টি কেন্টিনে মন্ধা লাইন পড়েছে। এতকুলো বছর এখান্ন কাটল তবু নাইন দেখলেই মেজাজটা থারাপ হয়ে যায় আমার। ফার্ট্ট. ইয়ারে একবার এক দোকানে ঘুসি মেরে কাচ ভেঙ্ে ফেলেছিলাম। মিলিৎসিয়া এসেছিল। আমার সন্সে ছিন সাইফুল, আগাগোড়া ভাল কমরেড। সে আমাকে ভৎসনা করে বলেছিল, খঁটি কমিউনিস্টের পক্ষে লাইনে দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণেত প্রকাশ করা খুবই অশোভন। আমি বনেছিলাম, রুচি-মাংস কিনতেই यদি দিনের অর্ধেক চনে যায় সাম্যবাদ হবে কবে? সাইফুল বলেছিল, ধর্ ঢাকা শহরের এক কোটি লোক সবাই মাংস কেনার সামর্থ্য রাথ্থ, ঢাহলে কী হবে? লাইন দিয়েও কি সবাই মাংস কিনতে পাবে? মানি। এসব যুক্তি आমি যে মানি না তা নয়। কিন্তু স্বভাবটা আমার একেবারে শান্তশিষ্টও নয়।

नাইনে তনুশ্রীর পেছনে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ একটা ঘটনা মনে পড়ে গেন।
কহ্গোর ছেলে ফিলিপ পথে যেতে যেতে দেখতে পেল ভদকা বিক্রি হচ্ছে, কিত্তু লাইন বিশাল। হোক, তবু সে দাঁড়িয়ে গেন লাইনে। বহহ্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে








 जिনিশপ্র কেনার বাবश্য।




ना ना, की क्र木巨..?

















 বাড়াবে না?




পেয়ে চপ করে গেলাম। নীরবতার মধ্যুই আমাদের খাওয়া শেষ হল, চতুর্থ পিরিয়ডের ক্ৰাস আরূ্ হবার বেল বাজন, কিত্ুু তার মধ্যে কোনো ব্তততা দেখা গেন ना।

জিগ্যেস কর্রলাম, 'ক্পাসে যাবে না?'
‘৬হ্, ঘরে যাব’ বলে উঠে দাঁড়াল। ব্যাগটা কौধে ফেলে বলল, 'সক্ধেবেলা অকটু এসো তো।

কেন জানি বুকটা হঠাৎ ধক করে উঠল। তনूখ্রী দ্রুত পায়ে চলে গেন। কোনো দিকে না তাক্কিয়ে সোজা গেট পার হয়ে হাঁট দিল হন্টেলের দিকে।

ক্যাশ্পাসে যখন এসেছিই, ঞ্লাসে একবার একটা দ্ মেরে যাই। কফি শেষ করে ডিপার্ট্মেন্টের রুট্নিবোর্ডের সামনে গির্যে দাড়ালাম। নতুন সেমিস্টারের রুট্নিন জানি না। দেখলাম ১২৩ ন্ষর হলে আমাদের পলিতোলগিয়ার ক্ষাস চলঢে। পলিতোনগিয়া নতুন সাবজেষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান। পিরিজ্রোইকা তরুর পর পড়ান্ো তর্তু হয়েছে। আগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে কোনো বিষয় এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ওলোতে ছিন না। সব ডিসিপ্পিনের ছাত্রছাত্রীকে মার্কবাদ-লেনিনবাদ পড়ত্ত হত। পষিমে পলিটিক্যাল সায়েস্গ বলে বে-বিষয়টি রর্য়ছে সেটাকে বনা হত একটা রুর্জোয়া বিষয়। এখন ㅉ্ণদরর করে তাই পড়ান্নে হচ্ছে।

নিঃশব্দে ক্বাসে पুকে পেছনের দিকে একটি বেঞ্েে বসলাম। একাম্য়্যবয়সী মহিনা
 ই সিস্ভেম্ রাজ্নিথ্ স্রান্ ই রাজ্জিনিখ্ রপোখ্...(রাইবিজ্ঞান বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন


হাসি পেন। রাষ্ব্রবিষ্ঞানের শি৫পাঠ চলছে বিপ্ধব্বিফিলিে্য়র তৃতীয় বর্বে!
 ইসৃল্লেদোভাল্ সোৎনি প্রাক্তিচ্চেক্ষিখ্ কন্ন্তিতুৎসি সব্রান্নিখ ইজ্ রাজ্নিখ্ পোনিসভ্গসুদার্ত্তভ্ দ্রেভ্নেই গ্রেৎসি...(অ্যারিঈটটলকে রাষবিজ্ঞানের জনক মনে করা হয়। তিনি সর্বপ্রথম প্রাচীন ত্রিসের শতাধিক নগর-রাচ্টের শাসনতত্ত্র সগগ্রহ করে সেসব নিয়ে গবেষণা কর্রেন..)।’

এবছর বোধ হয় এ-ক্বাসে না এলে তেমন wতি হবে না। শিক্ষিকার কথাওলো এখন অর্থহীন কলরবের মতো আমার এক কানে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। খাতা খুলে এলোমেলো আঁকিবুকি করতে লাগলাম। বেথেয়ালে নানা রকম শব্দ नিথে याচ্ছি। घর গাছ নদী পাখি মানুষের ছবি আঁকছি। আবার কেটে দিচ্ছি।

निখলাম : ইউनिয়ন। ছাত্র ইউनিয়ন। সোভিয়েত ইউनিয়ন। এসএসএসএর। এসেসেসের। সিসিসিপি। সাইয়ূজ সাভিয়েৎক্ষিখ্ সৎসালিত্তিচিক্কিঘ্ রিস্,পুবিক্ (ইউनिয়ন অফ সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক্স)।

আমরা चৈ খাই তোরাও चৈ থা


একতা। দৈনিক একতা হতে পারত। আর হবে না।
রামভ্রপুর ক্ষেতমজুর সমিতি।
ডা তবিবুর রহমান।
একটা ঘর। তার চালা খড়ের। ওরে, এটা তো মোজাফ্ফ্র আহমদের কুঁড়েঘর হয়ে গেন। ন্যাপ থেকে আসা ছেলেম্মেয়েদের আমরা দু’চোথে দেখতে পারতাম না। ওদের ম্যাক্সিমামই ছিল স্পেকুনাত্ত। এখন জানি, কথাটা ভুল। এখন আর ন্যাপসিপিবি বাছ-বিচার নেই। সবাই স্পেকুলান্ত (চোরাকারবারী) হয়ে যাচ্ছে। তাভারিশদের (কমরেড) আকাশ থেকে প্রতিদিন একটা একটা করে নক্ষ্র খসে পড়ছে। স্পেকুলান্ত শদ্দটাই বাতিল হয়ে যাচ্ছ।। বাজারের নাকি শাদা-কালো নেই। এখন সবাই বিজনেসমান (ব্যবসায়ী)। বিজনেসোম্ জানিমায়ৎসা ফ্সিয়ে (সবাই ব্যবসা করছে)। আগে বিজনেসমান ছিন একটা গালি। কেউ যদি কারো সম্পর্কে বলত, ఆন্ বিজনেসোম জানিমায়েৎসা (সে ব্যবসা করে), সবাই বুঝত নিন্দা করা হচ্ছে। এখন চোরাকারবারীদের বলা হচ্ছে বিজনেেস্যান। তাভার্রিশ বলে সম্বোধন করার চল উঠে यাচ্ছ । কাউকে তাভারিশ সন্ধোধন করা হলে সন্দেহ করে, বিদ্রপ কর়ছে না তো?

 বাংলাদেশের ব্যাপারে বরাবর উন্নাসিক, আমার ব্যাপারে?... কেন্ন লাপা夕 সষ্ষ্যায় ওর घরে যেতে বলল?..
 চিন্তা বদ্ধ হয়ে পড়ে সে-সমাজ আর এঔতে পারে না। সত্তঙ্ট্য়রের তোতালিতারনায়া
 দিয়েছে। চিন্তার নদী থেমে গিয়েছে, মজে গিল্যুর্পে তাই তো মিখাইন সের্গেইভিচ্চ नোভয়ে মিশ্লেনিয়ের (নতুন চিন্তা) নতুন বাণী িিয়ে এসেছেন। নোভয়ে মিশলেনিয়ে জ্ষাচিৎ মিস্লিৎ পা নোভামু... (নতুন চিত্তা মানে নতুনভাবে চিন্তা করা)।

ক্লাসের ভিতর থেকে কে একজন বলে উঠন এটা তো জানি। কিন্ুু গর্বাচতের নোভয়ে মিশ্লেনিল্রেটা কী?
: কেন, তার পিরিজ্রোইকা ই নোভয়ে মিশ্লেনিয়্য8 পড়েন নি?
: পড়েছি কিন্মু বুঝতে পারি নি।
: কী বুঝতে পারেন নি? নতুনভাবে চিন্তা করা কথাটা কি খুব কঠিন?
না সেটা নয়। গর্বাচভ নতুনভাবে কী চিন্তা করুলেন? সমাজতঞ্ত থাকবে না थाকবে ना?

কেন, সেকথা তো স্পষ্টই লেখা আছে। সমাজতন্ত্র আরো শক্তিশালী হবে। সেজন্যে আরো গণতত্ত্র দরকার, চিত্তার স্বাধীনতা দরকার। সেজন্যেই গ্নাসনন্ত।

আপনি মনে হচ্ছে বছর চারেক পিছিহ়ে পড়েছেন মাদাম, '৮৮ সালে আমরা এসব. কथা তনোছি।

[^2]: তাতে হনটা কী? সে-কথাটা কি বাতিল হয়ে গেছ্ছ?
জাপনার মৰন কি সে ব্যাপাৰর এখননা সてন্দহ আঢছ? গত মাてে গেকাচেপিদ্দেরৎ কারিকাতুরা পণ হবার পরেও কি বুঝরে পারছেন না?
: ইন্তেরেস্না! আপনি কী বুঝ্েেছেন বলেন তো দেঘি?'
: এই দেশে আপনারা সমাজত্্রের কবর খুঁড়লেন। ১৯১৬ সাল থেকে আপনাদের ইতিহাস আবার ৩রু হতে যাচ্ছে। কিন্ু কাজটা আপনারা ভাল কর্লেন না। গোটা দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষের স্বপ্ন ধুলিসাৎ করে দিলেন। आপনারা বিপ্ধাসঘাতকতা করলেন এশিয়া আফিকা লাতিন আহ্মরিকার শতশত কোটি প্রলেতারিয়েতের সন্গে।
: তি আৎ কুদা, আ (তুই কোথেকে এসেছিস, আiঁ)?
শিক্ষিকা এত্মণ ছা্রট্রেকে আপনি সন্ধোধন করছিলেন। এবার রেগে ফায়ার হয়ে তুইতে নেমে এলেন। ছাত্রটি বলিভিয়ার হাইমে, ঘোর মার্কিনবিরোধী, যেমনটি লাতিন আমেরিকা থেকে আসা প্রায় সব ঢছলেমেয়ে। ওরা আমাদদর ভারতবর্ষ্ষে ছেলেম্মেয়েদের মতো নত্মুখী, লাজুক স্বভাবের নয়, উচিত তক্ করাকে বেয়াদবি মনে করে না। হাইম্যে দৃঢ়াবে বলল, ‘এতা নি ভাঝ্না, ইয়া ইজ বলিভিঈ (সেটা তুরুত্বপৃর্ণ নয়, आমি বলিভিয়ার)।

## : স্তালিनिस्ड নাকি?

: প্রিচোম ঢুৎ স্তালিন (এখানে স্তালিন আসছে কেন)?
: স্তালিনিস্ত ছাড়া এভাবে কেউ কথা বনে না।
: তাহলে বলতে পারেন আমি স্তালিনিষ্ত।
: ত্তানিন আমাদের কত লোককে মেরেছে জানিস?
এতা न্যোঝ্, প্রপাগান্দা ( মিথ্যা, প্রোপাগাঙ্ডা র্Jিন্মের পর থেকে আমরা এসব প্রপাগান্দা তেনে এসেছি।

এতা নি প্রপাগান্দা! স্তালিন উবিৎসা, নাস্তায়াশি দেমন! এতা ইয়েস্ৎ রিয়ালৃনি ফাক্ৎ (এটা প্রপাগাভা নয়। স্তালিন খুনী, সাচ্চা শয়তান। এটা বাז্তব সত্য)।

जরকম ফাক্ জানার জন্য আমাদের সোভিয়েত ইউনিয়ন্ে আসার দরকার ছিল না। আমাদের কন্তিনেন্তে এসব ফাক্তের ছড়াছড়ি । আপনারা আমেরিকার দালাল হয়ে গেছেন। আপনাদের কপালে দূঃখ আছে।
: সাদিসৃ! নি মিশাই লেক্সি (লেকচারে বাধা দিস না, বসৃ)।









হাইমে বসে পড়ল ধপ্ করে। সহপাঠীরা তার দিকে তাকাল। জামার মনে হল তৃতীয় বিপ্পের বিভিন্ন গরিব দেশ থেকে আসা ছেলেমেয়েেলোর চোধ্যেম্েে হাইমের জন্য গভীর সহানুভূতি।

ঘরে দুকে দেখি অনিমেষ আছে। ক্যালকুলেটর আর কাগজ-কলম নিয়ে হিসাবের কাজে মশঙুল।
'কী ব্যাপার, ক'দিন ধরে তোমার দেখাই পাওয়া যাজ্রে না যেপ'
‘ক্ভারতিরা (অ্যাপার্টমেন্ট) ভাড়া নিছি একটা।’ মাথা ডুলে বলল অনিম্মে।
'তাই নাকি, কোথায়’'
"কাছেই। টেলিखোনের জন্য নেওয়া। টেলিফোন ছাড়া আর একদম চলতেছে ना।
'কিমু এত টাকা রাখবে কোথায় অনিমেষ?'
‘কোথায় आপনে টাকা দেখলেন?'
'কেন, টাকা হয় नि?'
 হচ্ছে। বছর দুয়েক পঢ়ে দেখবেন টাকা কাকে বনে!’
'রুঝলাম। তা অত টাকা দিয়ে হবেটা কী?'
কী আর হবে? খরচ হবে। টাকা তো খরচ হওয়ার জনোঁ, $(1)$
‘তোমার কি মনে হয় এরকম টাকা বানানো চলতে থাকৃ্পে বক্ধ হবে না?’
‘এরকম সুযোগ কি সবসময় थাকে? বেশি দিন থাক্কিব না। টাকা কামানো সব
 জন্য আসে। আপনে ভুল করতেছেন। পরে পন্তাষ্রি।
‘পস্তাব কেন? आমি পার্লে কি করতাম না? আমার তো এখন্না মনে হচ্ছে টাকা কামানো খুবই কঠিন কাজ। তোমরা যা করতেছ তা করার বুদ্ধি আর সাহস कি আমার आছে?
‘বুদ্ধি সাহস এইসব কিচ্ছ্র না। আসল হল নেশা। টাকার নেশা আপনে তো পান नि। পাইলে ঘুমাতে পারতেন না। খালি ঘুটত্তন, খাি ঘুটতেন।
'টাকার লোভ আমার নাই ভাবত্ছে কেন? টাকা আমারও দরকার অনিমেষ। সেজন্যেই তো ইংল্যান্ড গেলাম কাজ করতত। দেখতেছ না কিভাবে দিনদিন জিনিশপত্রের দাম বেড়ে যাচ্মে ক'দিন পরে দিন চালানোর জন্যে তোমার কাছে হাত পাততে হবে।'
'হাত় পাত্তে হবে কেন; আলমারি খুলবেন, বস্তায় টাকা আাंছে নিয়ে থরচ করবেন। আর यদি নিজে টাকার মালিক হতে চান ওইসব পুরানা ধ্যান-ষারণা বাদ দিয়া নাইমা পড়েন। এখনো সুযোগ আহে।’
'কী করব?'
' আমি টাকা দিচ্ছি, সিঙ্গপুর যান। মালপত্র নিয়ে आসেন, বিক্রি করেন, লাতের থার্টি পার্সেট্ট আপনার। সিঙ্গপুর যাবেন-আসবেন, হোটেলে থাকবেন, খাবেন', হাতখর্রচ করবেন আমার টাকায় ।
'মানে তোমান্র পাইলট ইই?'
'नা পাইলট হবেন কেন? পাইনট ঢো খালি যাওয়া-আসা আর থাকা-খাওয়ার থর্চচ পায়। আপনে হবেন পার্টনার, লাভের থার্ঢি পার্সেন্ট পাবেন।'

ইয়াক্কি করতে করতে আমাদের কথাবার্ত অতদূর এল, আর সে আমাকে তার পাইলট বা কব্রণাবশত পার্টনার বানাবার প্রস্তাব দিল বলে আমার খার্木াপ নাগতে লাগল। মনে হল, আমার র্রুমরেট, আমার কমরেড (বেশ ডাল, বেশ কম্মঠ কমরেড ছিল সে), আমার অই, যার সন্গে এক থালায় খাই, যার সজ্গে জ্যাকেট টুপি মাফनার অবनीলায় প্রতিনিয়ত বদলাবদनि रয়ে যায়, সেই आনিমেষ যেন आমার পর হয়ে গেছে। इঠাৎ মনে পড়ে যায় প্রথম বছর এখানে অসে যখন আমাদের প্রস্তুতি অনুষদে ব্পশশ ভাষা শেখা Өর্প হল, আমার শিক্ষিকা আমাকে পেন্সিল, ব্যাকবোড, ইউনিভার্সিটি এসব শদ্দ দিয়ে বাক্য রচনা করতে বনতেন। आমি যখন বলতাম, ‘এটা आমার ইউনিভার্সিটি’ বা ‘আমার পেপ্পিল' তিনি আমাকে খুব আদর করে বলতেন ‘আমার






 এনে ঘরের মাঝখানের কলমদানিতে রেখে বলন্ধ, ‘এই কলমঋলি আমাদের সবার। যার যथন দরকার ব্যবহার করব। বড়ো বেশি আমার আমার কর ঢোমরা।’

ব্যাপারণুলো কি আরোপিত ছিন? গালিনা কি এখন আর অমন করে ছাব্রদের ভুল 0४রে দেন না? অথবা ওরকম বাক্য ঢाँর কাছে आর খারাপ লাগে না? সের্গে কি র্রমমেটদের জন্যে নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে কলম কিনে এনে শিষ্মা দিতে চায়? এরকম শিক্কা কি মানুষের একেবারে অর্ত্তগত স্বভাবের সস্গে মিশে যায়? না আানগা হয়ে থাকে? সুख্যো পেলেই জুটে যায়? পরিবেশ বদনে গেলেই ঝরে পড়ে? আসল স্বভাবটা কি তাহলে এর উল্টো? মানুষের স্বভাবই কেবল আমার আমার, আমি आমি করা?

কিন্ুু আমি বেশ আলোড়িত হর্যেছিলাম ওই দু’টি ঘটনায়। সাঙ্ডাহিক বিচিত্রায় প্রবাস থেকে কলাম চিঠি निখ্খেছিলাম। आার বিচিত্রার কমপক্ষে তিন জন পাঠিকা आমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল বে তারা অভিভূত হয়েছে। সেই সুবাদে ঢাকা বিশ্ধদ্যিানয্যের এম এ ক্লসের এক ছাত্রী তার বাবা মা ভাই বোনের পরিচয় বর্ণনা করে লিখ্খছিল মে আমার সক্গে সে স্থায়ী বষ্ধুত্ব কর্তে চায়। আমি তাকে যখন লিথে জানাই

๙্র জমি সবে প্রষ্থুতি অনুষদে পড়ি, মানে দেশে থাকলে সবে প্রথম বর্ষ্ষের ছাত্র হতাম, ऊখন থেকে তার চিঠি আসা বক্ধ হয়ে যায়। বেচারিরি কথা আমার মাঝে মাঝে মনে পজ়ে I..

কিন্ুু आমি आমি করাট ভাল নয় এরকম মনে করার মনুম শে আছে, চিচিওলো एিল ঢার প্রমাণ।.. নাকি অन্য কিজ্মp ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয় বলে তারা চমকিত হয়েছে? আইডিয়াটা নতুন বলে তাদের ভাল লেগেছে? একটা সুখপ্রদ ইউটোপিয়া? ভাবতে ভাল লাগে? নিজের একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ টান পড়লেই আর ভাল লাগবে না?... কিতু স্বভাবের সজ্গে যদি না-ও যায়, সাম্যবাদের একটা বিগ্রহও যদি ততরি করা যায়, আর সেই বিগ্রহ यদি মানুষের মনকে সবসময় শাসন্ন রাৰ্ে, তার স্বাথপরতাকে দমন করে চলে, তাহলে কি খুব wতি হয়? মানুষের স্বভাবের মধ্যে তো খারাপও আছে। ইউটোপিয়া আার মিথ দিয়ে যদি তার খারাপ .্বভাবఠলো ছেঁটে ফেনা যায়..। आসলে দুনিয়া জুড়ে তো সেটার ঢেট্টাই চলে আসছে, আইন দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে। আইন না মানা মানুষ্রের স্বভাবের মধ্যে আছে, কিন্ু তাকে আইন মানতে বাধ্য করা হয়। মানতে মানতে কি একদিন অভ্যাস হয়ে যাবে না? র্রচি তৈরি হবে না? ...এখানে সমাজতন্ত্র - খুব দূর্বন, র্রুচ্পূর্ণ সমাজতत্ত্র - সত্তর বছরে এই সমাজ্ের একটা

 ना। মানুষ ঢার নিজের জন্য কিছ্ চায়। তার একান্ত ব্যক্তিপত ন্ভে ঢাই, নইলে সে
 তাড়াতাড়ি সবকিছू বদনে গেল কেনং... গত এপ্রিলে, শী নিদার্য নিয়ে যখন বসত্ত

 মানুষজন নিজে থেকে এ-কাজ করে। কাউকে আীিिশ করতে হয় না, মজুরিও চায় না কেউ। ২২শে এপ্রিল লেনিনের জন্মদিনে সরকারি ছুচি ঘোষণা করা হয় না। সেদিন সবাই ন্বেচ্ছায় এবককম নানা কাজ করে। বুড়িরা যখন হন্টেলের সামনের চত্তরটির পচা घাস, বরফ গলে বেরিয়ে আসা পাতা, কাগজ ইত্যাদি জঞ্জাল সাফ কর্ছিল, তখন দু’ঢি র্তশ যুবক তাদের দেখে বিদ্রেপ করে কপালের কাছে তর্জনী ঘুরির্যে বলতে চাইছিল বে এই বুড়ি刃ুলো বেকুব, অयথাই বেগার খাটছে। বুড়িরা ছেলে দু'টোর ওই ভশ্গি দেথে রেগে মেগে ফায়ার হয়ে চিৎকার করে গালাগাল তরু করে দিয়েছিল প্রক্নিয়াতিয়ে কাপিতালিস্তি! (অভিশষ্ত পুঁজিবাদির দল!) দৃশ্যটা দেথে আমার খুব আনন্দ হয়েছিন। সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেকটা এই বৃদ্দাদের গড়া। দ্তিতীয় বিপ্বযুদ্ধে তাদের স্বামীরা শহীদ হয়েছে। মক্কো শহরে বে এত বৃদ্ধা ঢোধে পড়ে তার কারণই হচ্ছে তাদের জুটি পুরুষরা হিটলারের হাত থেকে প্রিয় পিতৃভূমিকে রক্ষা করতত গিয়ে দনে দলে প্রাণ मिয়েছে।..

কাগজ-কলম রেথে অনিম্মে উঠে ঘরের মেঝে মুছতে আরষ্ করল। অন্য কোনো রুমমেট হলে ঘর মেছামুছি নিয়ে তার সক্গে আমার ঠিক ঝগড়া-বিবাদ লেগে যেত,

কারণ আমি সাত দিনেও একবার ঘর মেছার কথা ভাবি না। কাজটা অনিমেষই করে। প্রস্থুতি অনুষদে আমাদের একটা র্রুটিন ছিল, চার জনকেই পালা করে মেঝে মুছেে হত। ফ্রানসিক্কো খুব ফাঁকিবাজ ছিল। কিন্ঠু সের্গেইকে সে ফাঁকি দিতে পারত না। কিন্ুু यেদিন তাকে ঘর মুছতে হত সেদিন তার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে যেত। মেজাজের ঞান ঋাড়ত মোহাম্সদের ওপর। মোহাষ্মদ নামাজ পড়তে বসলে সে টেপরের্কডারে ফুন ভলিউমে গান বাজাতে আরষ্ঠ করত।

অनিমেষ তার একটা পুরনো টিশার্ট দিয়ে ঘর মুছছে। শাদা আর নীল 変ইপের এই টিশার্টট পরে সে মক্কো এসেছিল। দেশে থাকতেও নিষয়ই অনেক দিন পরেছে। সে এখানে আসার দু’বছর পর দেশ থেকে এক ছাত্রনেতা এলে তাকে বিমানবদ্দরে রিসিভ করতে গির্রেছিলাম আমি আর জনিমেষ। ছাত্রনেতাটি অ্রনিমেষকে দেথে অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'অনিমেষ, এখনো সেই গেঞ্জি?' অনিমেষের মুখে তখন্ একটা গৌরবের ভাব দেখতে পেয়েছিলাম। ছ্যা, আমরা তখন সবাই ওরকমই ছিলাম। শাদাসিষ্েে কাপড় পরার ঐকরকম প্রতিযোগিতা ছিন যেন সবার মধ্যে। কেউ यদি একটা ফ্যাশানেবল, গর্জিয়াস কিছ్ পরত আমরা তার দিকে ভৎসনা, এমনকি ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাতাম।
‘গেজিটার জাজ এই দশা অনিমেম!'
হেসে ফেলন সে। সক্গে সগ্গেই তার মনে পড়ে গেছে এই টিশার্টী র্য় ইতিহাস। 'হাসতেছ কেন অনিম্মে?'
‘আপনে বড়ো রোমান্টিক হাবিব ভাই!'
‘রোমান্টিসিজম্মের কী দেখলে?'
 সামারের ছুট্তিতে আমরা यদি লভ্ডন গিয়া কাজ-ক(2) কইরা কিছ্ম পাউন্ড কামাইতাম को ক্ষতি ছিন? আমকে এথন বুবান আপনে। এই দেশে সবাই যে গরিব এইটারে আপনে সমাজতज্ত্রের সাফন্য বলবেনং না হাবিব ভাই, यদি দেশটা ধনী হইত আর সেই ধন সবাই ভাগাভাগি করে ভোগ করত তাইলে বলতে পারতেন যে সমাজতন্ত্র সফল। এরা দার্দ্যিকে ভাগাভাগি কইরা নিছে। সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যে এটাকে একটা মহৎ ব্যাপার বনে মনে করা হইছে। আসলে মোটেই তা না। এটা কোনো মহৎ ব্যাপার নয়। आপনে জানেন দেশ থেকে পার্চি লিডাররা আইসা ডনার ভাঙাত কোথায়? ব্যাঙ্কে যাইত তারা? ব্যাক্কে এক ডলারে দিত পঁয়ষ仓ি কোপ্কক, আর বাইরে আড়াই র্তববল। আমাদের এথানকার বড়ো কমরেডরা পার্টি লিডারদের ডলার ভাঙায়ে দিত, বুঝলেন? यাদের দেশে যাওয়ার জন্যে আমরা চাদা তুলে এরোফুতের টিকেট কিনে দিছি তাদের হাতে আসলে অনেক টাকা ছিল। আমরা জানতামও না হাবিব ভাই।

আর বোলো না, আর বোলো না অনিম্মে, আর বোলো না.. আমার বুকের ভিতরে হ হ হ করে উঠতে লাগন। পরমুহূর্তেই আবার হাসি পেন এই ভেবে বে আমি এখনো একটা নির্বৌধ বালকই রয়ে গেছি।

## र

তনুশ্রীদের হস্টেল আমাদের হস্টেল থেকে পায়ে হেঁটে মিনিট পাঁচেকের পথ। সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে ইনস্টিটিউট, বিশ্ধবিদ্যালয়খুোতে ছেলে ও মেয়েরা একই হস্টেলে পাশাপাশি ঘরে বাস করে। আমাদের প্যাট্রিস লুমুম্বা বিশ্ধবিদ্যালয়েই ত্ধু ব্যতিক্রম। এখানে মেয়েদের জন্য হস্টেল আলাদা। বিশেষভাবে ঢৃতীয় বিশ্বের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই বিষ্ষবিদ্যালয়ে নানা দেশের নানা কালচারের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে আসবে বলে প্রথম থেকেই এই ব্যবস্থা।

খড়িখড়ি বৃষ্টি আর ছুমুল বাতাস। হস্টেলের পেছনের বনে রীতিমতো ঝড়। আগেডাগে যেসব পাতা হলুদ হয়েছে সেখেো ঝরে যাচ্চে। আরও একটি গ্রীষ্ম বিদায় নিচ্ছে। তরু হচ্ছে সোনালি শরৎ।

টোকা দিলাম তনুশ্রীর দরজায়। দরজা খুলে গেলে যার মুখোমুথি হলাম সে অভিজিৎ। মাঝে মাঝে আমার মনে হত এখানে যে দু'শ জন ভারতীয় আর একশ’
 হবে অভিজিৎ। কারণ অভিজিৎ রবীন্দ্রনাথের মতো সুন্দর, বিদ্যাবুক্ধির্তিসে সবাইকে ছাড়িয়ে, কথায় তার সজ্গে পেরে ওঠা দায়, তার ক্বাসের ছেনের্রা টার কাছে পড়া বুঝিয়ে নিতে যায় আর কখনো কখনো সে তার শিক্ষকদেক্ প্যিম্ত নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। এরই মধ্যে সে দুই কোর্সের পরীক্মা একসজ্গে দ্বেক্টে আমাদের এক বছরের সিনিয়র হয়ে গেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে এই বিপ্পিক্যু্যালয়ের জীবনে নাকি তার
 দূতাবাসের লোকজন অভিজিৎকে নিয়ে গর্ব করেণ তনুশ্রীর মুখেও আমি অভিজিতের প্রশংসা তনেছি.। কিন্তু ওদের দুজনের মধ্যে প্রেম হয় নি। আমি, তনুশ্রী, অভিজিৎ মক্কো এসেছি একই বছরে। সে তো চার বছর হয়ে গেল। এতঙুলো বছর অভিজিৎ-তনুশ্রীর মধ্যে চেনাজানা, মেলামেশা, এর ওর ঘরে যাওয়া-আসা কিন্তু ওদের মধ্যে প্রেম হয় নি কেন? এখানে এসে যারা প্রেমে পড়ে, প্রথম বছরেই পড়ে। দ্বিতীয় বছরের মধ্যে সব জানাজানি হয়ে যায়, একসজ্গে থাকা তরু করে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলস্কার মেয়েরা বেশির ভাগই প্রথম বা দ্বিতীয় বছরের মধ্যেই স্বদেশী কোনো ছেলেকে বেছে নেয়। যে-মেয়ে তৃতীয় বছর পর্যন্ত কাউকে পেল না, বা কারুর প্রেমে পড়ন না, হয় তার চেহারা খারাপ নয় শরীর একেবারেই আকর্ষণহীন। অথবা একসজ্গে দুটোই। ४ধু তনুশ্রীর বেলায় এই কথাটা খাটে না।

তনুগ্রীর ঘরে ওর পাশে বসে আছে দীপক্কর, কলকাতার আরেক আঁতেল। আমাদের ইয়ারমেট। পড়ে ফিজিক্সে, কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে হেন বিষয় নেই

यাতে ও নাক গলাবে না। রাজনীতি থেকে ঔরু করে ফটোগ্রাফি (ইদানিং সে মেতে আহে হোলোগ্রাফি নিত্যে), দাবা থেকে অ্যানথ্রেপলজি, এক কথায়, সব ব্যাপার্রেই তার কিছ্ না কিছ্দ বলার আছে। গাশ্যেমাথায় ছোটখাটো, নাদুসনুদूস। মूখটা গোলগাল, ছোট ছোট কুঁতকুঁতে চোথে বুদ্ধির লদ্ষণ নেই, কিষ্ম সবজাঙ্তার ভাবটা স্পষ্ট। বয়স নিচয়ই আামদেরই মতো, কিস্দু মাথার সামনের অংণ্শ টাক থাকাতে ওকে দেখতে আমাদের মামা-চাচাদের মতো নাগে। अভিজিৎ তো কখনো কখনো ওকে খুড়ো বলে ডাকে। निজ্জের টাক সম্পকে দীপক্কর जবশ্য বলে, 'টাক নয় হে, এ হচ্চে আমার কপান, বড়ো কপাল।' আমাকে দেখে সে বলে উঠল, কী রে, খালি হাত্ এলি শে বড়ো?

## 'มानে?'

'মানে তনন্রী চক্রবর্তীর জন্মদিনে তুমি খালি হাতে এসৃচ তাই বলনুম।'
‘জন্মদিন নাকি? কিষ্ুু আমাকে তো বলে নি।’ আমি আগেও কখনো তনুশ্রীর জন্মদিনের দাওয়াত পাই নি।
'ধুমসে ব্যবসা কোরচিস, পকেটে ডলার গিজগিজ, যাও বাপষন, দুখানা শ্যাম্পেন নিয়ে এসো দিকিনি!'
 ना বসতেই..’ তারপর আমার দিকে চেয়ে সাদরে বলन, ‘বোসো হার্কিষ’’

বनलाম, 'তাহলে आমি অকদু ঘूর্রেই आসি।’



 भুরে যা গেলুম না’ বলে ঢেকুর তোলে আর আমাদের শেখাচ্চ কার্রো জন্মদিনেন খালি হাতে আসত্তে নেই। ক্ষুসের বাচ্চাদের আজ আমি শ্যাশ্পেন দিয়ে গোসল করাব।

आবার হক্টেলে ফিরিলাম টাকা নিতে। ওড়াবার মডো প্রচর টাকা आমার নেই। তবু আজ আমি অনেকچুনো টাকা খরচ কর্।। গত সামারের ঘুচ্তিতে মভন গিয়ে কাজ করে হাজার খানেক ডলার নিয়ে ফিরেছি। সেটাই কালোবাজারে ভাঙিয়ে খাই। স্টাইপেডের টাকায় আর চলে না। জিনিশপত্রের দাম বেড়েছে অনেক কিন্ুু ঈ্টাইপেডের টাকা বাড়ে নি। কিন্ুু টাকা-পয়সার সমস্যা आমরা এখনো বোধ করি না। আমার তো টাকা খরচ করতে কষ্ঠ লাগে না। মনে হয় আমার টাকা ফুরিয়ে গেলে আমার বж্ধুদের থাকবে। এখনই ওদের এত টাকা বে কারো কারো ওভারকোটের পকেটে হাত पুকিয়ে খাবলা ধরে টাকা বের করে আনি আমি, আর সে হাসে। অথবা বলি, খানিকটা টাকা দে তো! সে হাসতে হাসতে এক থাবলা দিয়ে দেয়। ইজি মানি, বড়ো ইজিলি দিয়ে দেয়। দেয় এ-কারণে যে, আমি ব্যবসাপাতি করি না, এথনো আমি তথাকথিত তাভারিশ। ওদের পক্ষে তাভারিশ থাকা সম্ভব না হলেও যারা তাভারিশ রয়ে গেছে

তাদ্রর প্রতি ওদের ভালোবাসা আছে। তাছাড়া এত সহজে এত বিপুল টাকা প্রতিদিন হাতে অলে অকাতরে কিছू টাকা বিলানো যায়।

এগারোটি লাল"গোলাপ দিয়ে সুন্দর করে जকটি তোড়া বানিয়ে ম্চচ্ম পলিথিন্ন মুড়িয়ে সেটি আমার হাতে দিল দোকানি। বিনিময়ে আমি তাকে দিলাম ৬৬ রুবল। (আমাদের সারা মাসের ঈাইপেড্ড এখনো ১১০ রুবল, এখনো এক কেজি গরুর মাংস १ রুবনে পাওয়া যায়, এক রুবল পেট্রোলের দাম ৮০ কোপপক।) তারপর গেনাম মদ কিনতে। সরকারি দোকানে লাইনে দাঁড়িক্যে মদ কিনলে এখনো অনেক সস্তায় মেলে। কিস্ু অত কষ্ঠ কে করে? তার সময়ও নেই। রাযাতার পাশের কালোবাজার (এখানে এখন কালোবাজার মানে কষ্ঠ করে আর ঘুষ দিয়ে সরকারি দোকান থেকে জিনিশ কিনে র্ৰাত্তায় দাঁড়িয়ে তিন/চার শুণ বেশি দামে বিক্রি করা।) থেকে দু’বোতন শ্যাপ্পেন আর এক বোতন ভদকা কিনলাম। তারপর দু'কেজি আপেল, এক কেজি আগুর কিনে বাসে না উঠে ট্যাi্সি ধরে ফিরে গেলাম তন্নুশ্রীর ঘরে। আমার হাতে এতঔলো গোলাপ দেথে তনুশ্রী অভিভূত হয়ে গেল, আমি তোড়াটা তার দিকে এগিত্যে ধরলাম, হাত বাড়িয়ে निয়ে সে হেসে আমাকে ধন্যবাদ জানাল। আমি ধন্যবাদ গ্রহণ করে মদের বোতল,
 কাজের মতো কাজ করেচিস।’
'তনু গ্নাস সাজা। উৎসাহে চিৎকার করে উঠল मীপষ্কর।
‘আজ এখানে মাৎলামো চলবে না। জমি এমনি ম 刃(कि) তোদের আসতে
 করে বলन তनूख्রী।

नা। आমি এখনো কচি খুকি নাকি বে গাল্লিলিত্যে মোমবাতি নেভাব আর কেক কাট্?'
‘অত্রডড়ে ফাঁকিp বার্থডেতে কেক খাওয়াবি না?'
 ভাত বাড়তে আরর করল। ভাত আর দেশি মশলায় রাঁধা মাছ-মাংসই এথানে আমাদের সবচেয়ে লোভনীয় খাবার। তার সন্গে মসুরের ডাল পেলে একেবারে বর্তে यাই। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমরা বাংলাদেশিরা যতটা বিলাসী কলকাতার ওরা ততটt নয়। আমাদের মতো করে দেশি রান্না ওরা কমই করে। अভিজিৎ আর দীপক্কর তো ঘরে রান্নাই করে না। তন্শুর্রী করে, তবে প্রতিদিন করে না, সবসময় দেশের মতো করেও রাঁধে না। অन্যদিকে বাংলাদদশের প্রায় প্রত্যেকটা ছেলেমেয়ের ঘরে হলুদমরিচের গুঁড়ো, ধণে, জিরা বা গরম মশলা থাকে। দেশে বেড়াতে গেলে আমরা এসব নিয়ে আসি, অন্যদের হাতে আনিয়েও নিই। আমদের অন্তত রাতের বেলাটা ভাত চাই, দেশি মশলায় রাধধা মাছ-মাংস চাই। কিত্ুু ওদের অত বালাই নেই। ডিম ভেজে, মুরগি বা মাছ ফ্রাই করে মোটা মোটা করে আলু কেটে চিপ্স তেজে বা একটু চান

ফুট্ত্যে নিয়ে ওরা রাতের খাবার সার্রে, কেন্টিনেও খায়। কিন্ুু তাই বলে দেশি রান্নায় মাছ-মাংসে ওদের লোভ আমদের চেয়ে কম নয়। যথন পায় তখন একেবারে «াঁপিয়ে পড়ে। তনুख্রীর রাঁধা মুরগির মাংস, বাঁধাকপি ভাজি আর পাকিস্তানি বা ভিয়েতনামি সূ⿵্ষ চিকন চালের শাদা ধবধবে ভাতের ওপর আমরা প্রায় ঝাঁাপিয়েই পড়লাম। পেট भুর্রে খেয়েদেয়ে মদের বোতন খুলে বসলাম। अতিরিক্ত শক্দ করে শ্যাম্পেন খুলন দীপঙ্কর। সবার গ্নাসে গ্নাসে ঢেলে দিল। তনুশ্রী বলল, 'আমি ছাড়া। আমি খাব না।’
'তাই হয় নাকিp তোর বার্থডেতে তুই খাবি না?' দীপস্কর একটা গ্নাস তন্থুর্রীর দিকে ধগিয়ে ধরে বলন, ‘নে তোর শতাযু কামনা করে প্রথম টোঈটটা হয়ে যাক।’

উ"ছ, সিরিয়াসলি জামি খাব না।’
অভিজিৎ বলল, 'কেন রে? একবার অন্তত টোকা দিবি তোp'
‘না রে, আমার অসুবিধে আছে। তোর খা।’
‘বनনেই হন খাব না? সাধুগিরি রাখো দিকিনি, মদ কি তুমি কোনোদিন খাও না?' দীপক্কর গ্াাস শৃন্যে তুলে ধরে এখনো নাচাচ্ছে। তনুশ্রী শান্তভাবে বলল,’ খাই, কিন্তু এখन খাব না দীপু। জিদ করিস নে। তোরা খা।’

 চারজন আগেও কয়েকবার তন্নুশ্রীর ঘরেই বসেছি। সে আমাদের্জ゙ত-মাংস রেঁধে.



 থোলা হয়েই গেছে, আগে ওটাই শেষ করা হৌক। অভিজিৎ আজ কেন কথাবার্তা বলছে না বোঝা যাচ্ছে না। দীপক্করও কোনো বিষয় এখনো স্থির করে উঠতে পারে নি या निয়ে সে মুথে ফেনা তুলতে পারে। আমার মনে হচ্ছে তন্ত্রী জংশ নিচ্ছে না বলে জমছে না। আমরা প্রায় নীরবে মদ্যপান आরষ্ঠ করলাম। उন্থী্রী একটা করে আञুর ছিंড়ে মুথে পুরে আমাদের মদ্যপান আর ধুমপান দেখছে। তাকে আর চিত্তিত দেখাচ্ছে না। চোখেমুখে সেই বিষণ্নতাও নেই।
'ઉনनাম তোদের সেই ছেলেটা আবার ফিরে এসেছে, সত্যি নাকি রে?' বেশ কিছ্মু্ণণ নানা কথাবার্তায় কেটে যাবার পর এক সময় অভিজিৎ কী প্রসজ্গে কথাটা বলল আমি বুঝতে পারনাম না।
'কার কথা বলছিস?'
‘ওই শে, একেবোরে থিসিস ডিক্সন্ড করার দিন কেজিবি যাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিন?

এবার বোঝা গেল কার কথা বলছে অভিজিৎ। আমাদের এক কিংবদ্ত্ীী সে। তার কাহিনী শোনে নি এমন ছেনেমেয়ে এখানে নেই। মোকাম্যেল তার নাম, অবশ্য

আমরা তাকে দেখি নি। ब্রেষনেভ আমলের শেষের দিকে চোরাই ব্যবসার দায়ে ধরা পড়েছিন। তারপর তাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিন। ডলার কেনাবেচাসহ নানা রকম ঢোরাই ব্যবসা করত। সেদিন ছিন তার থিসিস ডিকেে্ড করার দিন। সকান বেলা তার দরজায় ধাকা পড়ল। দরজজ भूলে সে দেখতে পেন মিলিৎসিয়া，পাথরের মত ঠাণা মুখ অকেকটার। পরিচয় দিল কেজিবি। घরে ঢুকে তারা তন্নতন্ন করে সার্চ কর্লল। কিন্দ্র কিছ্ম পেল না। ফিরে যাবার সময় তাদের একজন দররজায় আটকানো রেক্সিনের গদিতে ＜্রেড চালান，ঝর্রঝর করে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ন মার্কিন ডলারের নোট। বেঁধে নিয়ে গেন তাকে। তারপর বিশ্ধবিদ্যালয় তাকে বহিষার কর্রল，ফলে তাকে দেশে ফিরে যেতে হল। সে প্রায় বছর দশেক স্রাগের কথা। এতদিন পর সে আবার একটা নতুন বৃত্তি নিয়ে এসেছে। আমরা জানি না তাকে আবার ফান্ট ইয়ার থেকে পড়তে হবে নাকি শ্রু থিসিস ডিফ্েে করলেই ডিত্রিটা পেয়ে যাবে।
‘⿱一𧰨刂灬 এসেছে।＇
Чভিজিৎ বলল，‘এবার আর্গ সে পড়তে আসে নি। ব্যবসা করতেই এসেছে，না की বलिস？
＇জানি না，তার সন্গে আমার দেখা হয় নি।＇

 नाকि？＇

## ＇চिनि，কেন্＇

＇কেমন করে সে রত টাকা করল．বল দিকিনি？’
＇সেটা কেউ জানে না। তবে সে খুব ধনী হল্যেক্রী পচাটাচা কিনেছে। হাঙেরি，


## ＇बয়স কেমন রে？＇

＇হবে আমাদের বছর তিনেকের সিনিয়র।’
আরেস্সালা বলিস कী！এ তো একটা জিনিয়াস বলতে হয়।’
＇নিচয়ই জিনিয়াস।’
‘তোদের অনেকেই তো বেশ ভাল ব্যবসা করছে। আসাদ গাড়ি কিনেকে। অনেকে ক্ভারতিরা ভাড়া নিয়েছে। তোর রুমমেটও নাকি অনেক টাকার মালিক হয়ে গেছে। पूই কিছू করচিস না？

আমার বুגতে বাকি নেই অভিজিৎ কথাবার্ত কোন দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। পেটে মদ পড়়ছে কিনা，এথন মুখ চালাতে না পারনে আরামাম পাবে না সে। जার তার মুখ চালানো মানেই কারো পিছে লাগা，ঘায়েল করা，নাস্তানাবুদ করে ছাড়া। আমি তার শিকার হতে চাই না। তাই সিরিয়াস ভभ্গিতে বলनाম，＇সবাই সব কাজ পারে না।＇
＇তাহলে চলছিস কিভাবে？এক মালের স্টাইপেন্ড তো আজকের এক সক্ধ্যায়ই থরচ করে ফেলনি！＇
‘আজ একটা বিশেষ দিন，সবদিন তো আর এরকম করি না，পারবও না।’
‘এরকম না হোক, খরচ তো করিস। কিভাবে?’
তনুশ্রী এবার বিরক্ত হয়ে উঠল অভিজিতের ওপর,’ কী তরু করলি বল তো?’
अভিজিৎ যেন বুঝতে পারে নি এমন ভগ্গি করে বলল, ‘কী আবার তুু করলাম?’
'খুব অর্থকষ্টে পড়েছিস মনে হয়? আজ এত টাকা-পয়সার কথা কেনp’
'না, দেখছি সালা বাংলাদেশিরা একেকটা কী রকম ধনী হয়ে যাচ্ছে।'
শ্যাম্পেনের সজ্গে ভদকা মিশেছে। অভিজিৎ আমার বা দীপঙ্করের মত মদখোর নয়, মনে হল ওকে ধরেছে। বলে চলল, ‘এরা এখন সিঙ্াপুর থেকে ভিসিআর এনে টিচারদের গিফ্ট করে, গাড়ি নিযে ক্বাসে যায়। টিচাররা এদের ঘরে গিয়ে মদ খায়। আমরা এত কষ্ট করে পড়াতনো করছি, আমাদের কোনো দামই থাকছে না। দাম বাড়ছে টাকাওয়ালা থার্ড ক্লাস ছাত্রদের!’

তনুশ্রী আমার হয়ে অভিজিৎকে ধরে বসল, ‘ব্যবসা কি কেবল বাংলাদেশিরাই করছে? না সবাই করছ্? আমাদের ছেলেরা করছে না? কে করছে না তাই আগে বল?’

মাঝখান থেকে দীপঙ্কর বনে উঠল, 'কিন্তু বাংলাদেশিদের সF্গে পারে কে? সব কটা হস্টেনে ডেনার কেনাবেচার শ্রেষ্ঠ আখড়া এখন বাংলাদেশিদের ঘরগুলো। এরা এখন সব্বাইকে কিনে ফেলতে পারে।'
'তা খারাপটা কী দেখলি এতে?' দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বলল তনুশ্রী(D)
'তুই যে আজ বড়ো বাংলাদেশিদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছিস?'
 ছেলেদের বদনাম করছিস হাবিবকে সামনে পেয়ে, আমাদ্রেক্রিলেরা কী করছে সেসব দেখিস না?..অরুণের কাতটাই ধর, এ কি কোনো মানুষ কুলুত্ত পারে?..'
‘কোন অরুণের কথা বলছিসp কী করেছে?’
‘অরুণ, অরুণ দেব। দিল্লির ঠগচাচা। এ্রৌ একটা নতুন ব্যবসা পেয়েছে। ভারত. বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে দলে দলে আদম আসছে না? ইয়োরোপ, আমেব্রিকা, অস্ট্রেলিয়া...'
'আহু, अরুণ কী করেছে তাই বল না বাবা।'
তনুশ্রী একটা গল্প শোনতে লাগল আমাদের ‘একদিন অরুণ মস্কো শহরের একটা ফ্মাটে গেল। দিল্লি থেকে তার পরিচিত একজনের আসবার কথা। ক্ন্নু সে লোক আসেনি। ওই ফ্লাটেই অরুণের পরিচয় হন এক মহিলার সজ্গে। মায়ের বয়সী মহিলা, এসেছেন দিল্লি থেকে। বহুদিন আগে তার স্বামী কানাডা চলে গেছে। তারপর আর তার কোনো থোজখবর নেই। এতদিন পরে, ডলার জমিয়ে, সেই হারানো স্বামীকে থুঁজতে বেরিয়ে পড়েছেন মহিলা। তনেছেন মক্কো হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাওয়া যায়।'
'তুই কি সাহিত্য করতে সুরু করলি তনু?' মাঝখানে বাধা দিল দীপঙ্কর।
‘কয়েক ঘন্টার মৃ্যেই অরুণ মহিলার সঙ্গে মা-ছেলে সম্পর্ক পাতাল। মাকে নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াল। ভাল রেস্টুরেন্টে খাওয়াল। মা’র দুঃখভরা জীবনের কাহিনী ধৈর্য

ধরে，মন দিয়ে ওনन । সন্ধেবেনা মাকে আবার সেই ফ্যাটে পৌছিয়ে দিয়ে সে প্রতিশ্রুতি দিল পরদিন আবার আসবে। পরদিন সকান হতে না হতেই ছেলে এসে হাজির। মা，আজ আপনাকে আমার হক্টেেে নিয়ে যাব। আমি নিজের হাতে রান্না করব，আপনাকে খেতে হবে। হঠৎ－পাওয়া ছেলের কথা ঔনে আনন্দে，কৃতজ্ঞতায় মা＇র চোথে জল এসে গেল। অরুণ তার পাতান্ো মাকে তার হক্টেলে নিয়ে এল। পরম আ丬্মীয়ের মতো যত্প－আত্তি করল। বলল，ফ্টাটট যদি অসুবিধে হয়，তাহলে আপনি হস্টেলে এসে থাকতে পারেন। জানতে চাইল কানাডার টিকেট－ভিসা করে দিতে অজেন্টরা কতো ডলার নিচ্ছে। সে বলন，তার চেয়ে কম ডলারে সে সব ব্যবস্ছা করে দিতে পারবে। মা এক কথায় রাজি। তার ভাবনা কানাডায় গিয়ে তার কত ডলার দরকার হবে কে জানে। এখন যদি কিছू বাঁচানো যায় তখন কাজে লাগবে।’
＇শর্ট কর，শর্ট কর！বেশি লস্বা হয়ে যাচ্ছ্।＇
＇অরুণের কথামতো মা হক্টেলেই চলে এলেন। দু－একদিনের তো ব্যাপার। অরুণ বলেছে，ওর এঋনে অনেকের সজ্গে জানাশোনা। খুব তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে ফেলবে সে। মা তার সন্গে আনা ডলারণলো নিয়ে খুব চিন্তায় ছিলেন। ফাটে অচেনা লোকদের সজ্xে থাকতে হচ্ছিল। ডলার刃ুো রাখবার নিরাপদ জায়গা চিন না। অরুণকে দেখেন আার মা ভাবেন ওপরওয়ালাই তাঁকে সাহাय্য করছেন（ বিদেশে এসে কী করে এমন একটা ছেনে তিনি পুজে পেলেন．．！＇
 ফিকশন করচিস।
 লাগবে। মা，এখানে এটাচ্ড বাথ নেই，আপনি বরং बিল্厶⺝⿱匕匕র হট্টেলে গিয়ে থাকুন।
 হক্টেনে একটা ফাঁকা ঘরে গিয়ে উঠলেন। ছেলে বাজার－টাজার সব করে দিল। তাছাড়া কথা দিল দু’বেলা এসে দেখা করে খোঁ－খবর নেবে। পরদিন সক্ধেবেলা ছেলে এলে বলল，সারাদিন আপনার ভিসা আর টিকিটের জন্য ছোটাছूটি করেছি। চিন্তার কিছू নেই। সব হয়ে যাবে। মা রান্না করে রেথেছিলেন। যত্ম করে ছেলেকে থেতে দিলেন， আহা বেচারার ওপর দিত্যে कী ধকনটাই না গিয়েছে！পরদিন ছেলে এল না। মহিনা ভাবলেন，নিচ্ঠই সময় পায় নি। পরদিনও ছেলের দেখা নেই। মা এবার একটু চিন্তায় পড়লেন，को জানি，ছেলে অসুञৃ হয়ে পড়ন না তো？একবার খখঁজ কর়া দরকার। কিন্ুু কী করে করবেন？তিনি তো জানেন না ছেলে কোন হ户্টেলে থাকে। এখানে সব হল্টেলই দেখতে এক রকম। তার ওপর ভাষাঢ়া অজানা। পরের দু’দিনও ছেলে এল না। মহিলা তখন মরীয়া হয়ে পাশের घরের মেয়ে দু＇টিকে হাত－পা নেড়ে ইশারা করে অনেক কিছু বোঝানোর চেষ্ঠা করলেন। ছেলের নাম আর ইডিয়া শদ্দ দুটো ওরা বুঝল। ডেকে আনল ভারতীয় এক মেয়েকে। মহিনা হিন্দিতে তাকে আবার সবকিছ্দ বললেন। বললেন，ছেলের ওপর তাঁর পুর্রো ভরসা আছে। ৩ধ্রু এতদিন কোনো থ্ৰাজ না পেয়ে চিন্তায় পড়েছেন। হয়ত সে－বেচারা কোনো অসুথে পড়েছে।

অরুণের হন্টেলের ঘরে কাউকে পাওয়া গেন না। সামার ভ্যাকেশন চলছে, হক্টেল প্রায় ফাঁক। একে-ওকে জিগ্যেস করেও কিছ্হ বোঝা গেল না। মা বললেন, তাহলে হয়ত আমার ঢिকিট-ভিসার জনাই ছুটোছুটি করছে। আরো দু’তিন দিন কেটে গেন। ছেলে এল না। তার হন্টেলের রুমে রোজ দু’বেলা গিক্যেও মহিলা তার পাত্তা পেলেন না। ওই ख্রোরের একটি ছেলে বলল, সষ্ঠবত অরুণ মক্কোতে নেই, অন্য কোনো শহরে গেছে। দু’সপাহ পরে অর্रণ মক্কোতে ফিরে এন। সিনিয়র টিচার তাকে ডেকে পাঠালেন। সব কথা তনে সে আকাশ থেকে পড়ন। বলল সে ওই মহিলাকে সাহায্য করেছিল। মহিলার থাকার জায়গা ছিল না বলে নিজের ঘরে দিন কয়েক থাকতেও দির্যেছিন। কিন্তু ডनারের কথা কী বনছেন উনি? মহিনার দিকে স্থির চোেে চেয়ে সে বলन, আপনি কোনো প্রমাণ ছাড়াই অতখুলো ডলার আমার কাছে গচ্মিত রাথলেন? বলनেই হল? आমি আপনার কেউ হই না, তাহলে আপনি আমাকে বিশ্ধাস করে অতఆলো ডলার রাথতে দিয়েছেন এটা কি বিপ্ধাস করার মতো কথাং আপনি গল্পটা ভাল করে ফাদদতে পার্রেন নি।
'তুই কিন্ুু গল্পটা ふেঁদেছিস মন্দ নয়! রীতিমতো সাহিত্য হয়েচে।' দীপক্করের কথা ইতিমধ্যে জড়িয়ে এসেছে।
'বিপ্ধাস করলি না? সবাই.. '
"আরে বাবা, অর্রণ ওই মহিলার'ডলার ক’টা মেরে দিয়েচে জ্রা?,বষশ করেচে, তুই বলেছিসও বেশ। মনে হচ্ছে প্রেমেন মির্রের একখানা গল্প পढ্ডে@ানালি।’
'ब্যাই দীপু, মাৎলামি করবি না কিত্যू!’
'মাৎनামি? দীপক্করকে কখনো মাতাল হতে দেখেচিশ্শুক্পীবিব, কতটুকুন থেয়েছি রে? তিনজনাতে দু’বোতল ভদকাই শেষ করলুম না, ज্তি?.?
 মুখটা লাল হয়ে ঝুলে পড়েছে। জিভটা ওর মুখের্িিতরে লটরপটর করছে।

তুই আবার আমার পিছू নিলি নাকিরে? হাবিব, তাহলে তুই আমাকে ডিফেল্ড কর। বলে দে, দীপক্কর মঙ্ণ নাইন্টি এইট পার্সেন স্পিরিট খেয়েও মাতান হয় না।’

আমি চুপ করে রইলাম। তনুख্রী আমাদের তিনজনকে পরখ করে দেখতে লাগল।
‘কি রে? চপ করে রইলি যে? ও সালাকে বলে দে না, দীপঙ্কর মওল মদ খায় বটে, কিন্ু মাতাল হয় না।

আমি বললাম, 'গাঁ, দীপু বেশ থেতে পারে।'
‘এবং বেশ মাতানও হতে পারে।’ বলন অভিজিৎ।
‘বাদ দে বাদ দে। অভিজিৎ বাজে বকছে। আচ্মা বল তো হাবিব, তোদের ব্রাঙ্পণবাড়িয়া কেমন দেশ?'
'रঠাৎ ব্রাক্মণবাড়িয়া?'
‘আমার পৃর্বপুর্তষের আদি নিবাস হে, আমার ঠাকুর্দা বলে গ্রেট ব্রাদ্মণবাড়িয়া। হাওড়-বিল, শাপনা-শালুকের দেশ নাকি। তা হাওড় কী জিনিস আর শালুকই বা দেখতে কেমন বল দিকিনি? আমার দাদু অমন পাগল কেন?
'नক্টালজিয়া, নন্টালজিয়া.. ।'
‘আাার দাদুটা বুঝি বুড়ো বয়েসে পাগল-টাগলই হয়ে যায়।’
'ঢাকা শহরেও মানুষ যখন বুড়া হয়, গ্রামে ছুটে যাবার জন্যে অস্গির হয়ে ওঠঠ।’
‘নিউইয়ক-লভুন যারা গেছে, তারাও। এ কেমন ধরনের রোগ রে?’
অভিজিৎ বলল, 'তোমার তো भুড়ো বোঝবার কথা।'
'আবার লেগেচিস আমার পিছ্ম?'
তন্নুর্রী মুচকি মুচকি হাসছে।
‘আমরা সালা যতই বनি ভুলে যাও, সে আরো বেশি বেশি করে বলবে। আমরা यদি বলি, কেন? তুমি না বাংলাদেশকে ঘৃণা কর? সে ছুপ মেরে যাবে। একদিন আমাকে চूপি চूপি ডেকে নিয়ে বলল, চল একবার ঘুর্রে আসি। মরবার আগে শেষবারের মতো দেথে आসি। आমি বলনাম, ভীমরতি রাখো। এখন দেখছি কথাটা বলে ঠিক করি নি রে। দাদু আমাকে কদিন ধরে হঁ্ট করছে রে। কী জানি টৈসে গেল कि ना!'
'কেন, চিঠিপত্র পাস না?'
‘কলকাতা থেকে একটা চিঠি মক্কো এসে পৌছতে পৌছতে সাতবাব্ল্ত্যুা হয়ে যায়। সালার একখানা দেশ বানিয়েছে র্রুশীরা। গোটা দুনিয়া মডার্ন ক্যু্যিিকেশনে কোথায় প্ৗীছে গেল.. ।'
'তুই বে বুড়ো হক্যেছিস তার প্রমাণ পাওয়া यাচ্ছে. ।'
তুই সালা घটির বাচা घটি, জन्यভূমির দাম को বুঝবি?(3)



 করে ওদেশে চলে যা।
'তাহলে আমার পূর্বপুরুমকে সে-দেশ ছাড়তে হয়েছিল কেন?'
‘কেন, যুসলমান হয়ে যাবি!’
'তুই একটা ফাউল।'
হে হে হে শব্দ করে অভিজিৎ হাসতে নাগল। দীপক্কর নিজের গ্মাসে মদ ঢালতে ঢালতে বলन, 'यদি রেখুলারলি কুড়ি বছর কেউ মদ খায়, ষাট বছর বয়েসে তার নবভৌবন ফিরের আসে। মদ এমন জিনিস!'
‘কিন্তু তোর বৌবন তো জার ফিরে এল না? বেশি করে খা, দ্যাথ মাথায় নবকেশরাজি গজায় কি না।’
'সুবিধ্ধে করতে পারবি না ত্রভি। আমি ক্ষেপছি না। তার চেট্যে বরং গল্প শোন একটা।
‘এই অবস্থায় গল্প বলতে পারবি? বাজি ধ্রলাম, গল্পের খেই যদি হার্রিয়ে না ফেनिস.. 1
'को? की হবে?
＇আরো এক বোতল আনা হবে।＇
＇শ্মিরনোফ্প’’
＇না，অত টাকা আমার নেই।＇
＇তাহলে की？＇
＇মাস্কোভ্স্কায়া।＇
‘আচ্ছা，ওতেই চলবে। শোন তাহলে ।．．．বনের ভিতরে কাঠ কাটার শব্দ। কোন দিক থেকে শব্দটা আসচে ইভান তা ঠিক ঠাহর করতে পারছে না। কারণ প্রতিধ্ধনি আসচে চারদিক থেকেই। একটা দিক আন্দাজ করে সে এগিয়ে গেল। কিছ্রদূর গিয়ে দেখতে পেল গাছ ফাঁড়াই করছে একটা লোক। তার খালি গা，মেদহীন，পেশীবহুল সুঠাম শরীর। কিন্তু মুখ দেখে মনে হবে বয়েস আছে লোকটার। ইভান জিগ্যেস করলে，＇বয়েস কত হবে আপনার？＇
＇পষ্ভাশ।＇
‘এই বয়েসেও কী করে এমন স্বাস্থ্য ধরে রেখেচেনং মদ খান না নিচয়ই？’’
কাঠরে হেসে বললে，＇আমাকে আর কী দেখছেন！ওদিকে যান，আমার বাবা কাঠ কাটছেন। দেখেন গিয়ে তার স্বাস্থ্য！’

এগিয়ে গেন ইভান। আগের মতোই দৃশ্য，কাঠ কাটছে একটি（gেोক্কি। এরও


＇পচাত্তর।＇
‘বিস্ময়কর！এত বয়েসেও এমন স্বাস্থ্য কী করে（eী犬 রেখেচেন？মদ খান না নিশ্যয়ই？

লোকটি হেসে বললে，আমাকে আর কী দৌ⿱亠𧘇八刀二小 ওদিকে যান，আমার বাবা কাঠ কাটছেন। দেখেন গিয়ে তার স্বাস্থ্য।’

সামনে এগিয়ে ইভান দেখতে পেল একই দৃশ্য। একটি লোক কাঠ কাটছে। এর স্বাস্থ্য আরো ভাল।
＇কত বয়স আপনার？＇
＇একশ’ পাঁচ！＇
দারুণ ব্যাপার！রহস্যটা কী বলুন তো দেথি মশাই？এমন স্বাস্থ্য আপনারা বাপ－ বেটা－নাতি কিভাবে ধরে রেখেচেন；নিশ্চয়ই মদ খান না？’

এক গাল হেসে বৃদ্ধ এবার তার থলে থেকে রুসকায়া প্শিনিচনায়া ভদকার একটা বোতল বের করে ইভানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে，‘এই যে！’
＇ওরে সালা，এ তো মদের বিজ্ঞাপন। এতে থেই হারাবার কিছু নেই।＇
‘আমি জানতুম，কুঞস অভিজিৎ একটা ছूঁতো বের করবেই। কিন্তু ক্ষেপছি না আমি，যত যাই হোক।．．．অ্যানসিয়েন্ট গ্রিসে কিন্তু মদ্যপান ছিল একটা রিলিজিয়াস ব্যাপার। চন্দ্রালোকিত রাতে পাহাড়ের মাথায় মদ পান করে নারী－পুরুষ একসজ্গে

সারারাত নাচগান করতে করতে রিলিজিয়াস একস্ট্যা|িির চরমে পৌছে যেত। জানিস, মদ থেনে মানুষ মিথ্যে বলতে পারে না? ভান করতে পারে না? কারো ব্যাপারে यদি তোর মনে কনযিউশান জন্নে, यদি বুঝতে না পারিস সে তোকে কী চোথে দেখে, তার মনে তোর ব্যাপারে কোনো গোপন ঘৃণা আছে কি না, তাহলে সবচে’ ভাল বুদ্ধি অক সঞ্ধ্যায় তাকে বেশ ভাল খাবার-দাবারের সজ্গ মদ খাইয়ে দে। দেখবি তার মনের সব কথা ভুরভুর করে বেরিয়ে আসচে।'

उন্থুর্রী বলন, 'জানা থাকন। এবার মদের প্রসপটা বাদ দেওয়া যায় না দীপু?
'আলবৎ দেয়া যায়। তোরা কিছ্ বলচিস না বলেই না আমি বকবক করচি। বল হাবিব, কিছ্ বন। একদম কিম মেরে গোলি যে?'

जভিজিৎ বলল, 'ুমিই বল খুড়ো, আমাদের কিছू জ্ঞান দান কর। ইউনিভার্সিটিটা যে চোরাকারবারীদের দখলে চলে যাচ্ছ, আমাদের কী হবে? ওরা তো একেকটা রেড ডিপ্লোম এক হাজার ডনারে কিনতে পাচ্ছে। গাইডরা নিজে লিতে দিচ্ছে পিএইচডি থिসিস। आমরা যাব কোথায়?
'তুই দেখছি সির্রিয়াসলিই আমার কাছে জ্ঞান চাইছিসং কিন্তু তোর এসব নিয়ে চিন্তা কিসের?
'না, ভেবে দ্যাথ দেশটা কী ছিন আর চোvের সামনে কী হয়ে গেন্গ (O)
‘ও आমি আগেই জানতাম। একটা অ্যাবসার্ড, आর্টিফिসিয়া ( এরা দাঁড়া
 রাশিয়া ন্যাচারান রিসোর্সে এত রিচ বলেই এটা সষ্বব হয়েেোে অন্য কোনো দেশ হলে দশ বছরও টিকত না।'

আমি বলनাম, আরো কিছूদিন বোখহয় টিক্থৃQ, খদি তোর-আমার মতো গরিব দেশের লাখ লাখ ছেলেম্মেয়েকে নিয়ে এসে এভার্কিদ মাখন মদ খাইয়ে লেখাপড়া না করাত, দেশে দেশে কমিউনিষ্ট পার্তিফেলোকে হার্ড কারেপিতে..।'
'সে আর কতটুকুং আর বিনা স্বার্থে তো আর ক্ররে নি এসব।'
को द्वार्थ?
'তুই জানিস নাং আমাকে বলে দিতে হবে?'
‘আমি জানি সারা পৃথিবীর মানুষ সুখ্ে থাকবে এমন একটা ব্যবস্থা কায়েম হোক এরা চেয়েছিন।
‘বড়োই সহজ-সরল!’
‘তোর জটিল মতটা তাহলে খনি?’
'এরা চের্যেছিল, গোটা পৃথিবী শাসন করবে। যেমন করেছে ইই্ট ইউরোপ্, সেন্ট্রাল এশিয়ার দেশখলোকে, খোদ জার্মনিরও অর্ধেকটাকে।
'এটাও খুবই সহজ-সরল। মোটেই জটিল না।'
কিন্তু এটাই সত্য। আর বড়ো সত্য হন, এরা ব্যর্থ হয়েচে। এবং আমার মতে সেটা ভানই হয়েচে। গোটা পৃথিবী ভয়াবহ দারিদ্দ্যের মধ্যে পড়ে যেত যদি এরা.. ।'
‘গোটা পৃথিবী কি এখন ভয়াবহ ধনী?’
‘সোভিয়েত ইউনিয়ন্নের চেয়ে অনেক অনেক ধনী দেশ আছে। এখন বোধ হয় ইভিয়াও এদের চেয়ে ধनो।
'তাহলে তুই এদের দেশে বিনা পয়সায় পড়তে এলি শ্য?'
'তাতে হন টা কী?'
'আমেরিকা গেলি না কেন?'
নিয়ে গেলেই যেতাম।
'আমেরিকা এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার গরিব দেশঙুলোর ছেলেমেয়েরের निয়ে গিক্যে পড়ায় না কেন?'
‘ওদের শাসন-শোষণের পদ্ধতি ভিন্ন।’
'তাহলে ওরাও শোষণ করে?'
'আমি বলেছি নাকি যে করে না?'
'তাই তো মনে হল। সোভিয়েতের এই দূর্দশায় তুই.. ।'
‘আমার কথার মানে ফলবে ভবিষ্যতে। ফোরসাইট না থাকলে বোঝা যাবে না।
 বনে এটা তারা এতকাল সহ্য করেছে।
 কায়েম হয় बে সব লোক মাংস, দूধ, মাথন পনির কিনে ধ্গৃ(o) পারছছ, বিনাথরচে ছেলেমেম্যেরা লেখাপড়া করতে পারছে তাহলে দু'শো বহ্ধে তারা দু শদ্দটি করবে


'হয়ত কঠিন। কিন্মু আমি বুঝি ভে এই দেবে ঔাখারভদের সুবিধা হবে না। কোঢি কোটি মানুষের কাছে মাত্র কয়েক শ সাখারভ আর সোলঝেনিৎসিনের সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারটা তুচ্দ।

তুই কেন মনে করিস, যারা সমাজতज্রের কথা বলে কেবল তারাই মানব জাতির ভালো চায়, আর বাকিরা সব শয়তান?'
'এমन কथा आমি বলেছি নাকি?'
‘তোর কথাবার্ত তো তাই মিন করে।’
'আর আর যারা মানব জাতির ভাল চায়, তারা হয়ত মনে মনে চায়। তারা কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারে নি। তারা ৫্যু বলে মনুমের মগল চাই। कী পদ্ধতিতে তারা তা করবে বলুক।
‘সো-কন্ড সোশ্যালিজম দিয়ে যে তা হবে না ইতিমধ্যে তা প্রমাণিত।’
‘'মাটেই না। সারা দুনিয়া মিলে উঠ্ঠেড়ে সমাজতন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেবার চেষ্ঠা করেছে। সমাজতন্ত্র করতেই দেওয়া হয় নি। সত্তর বছর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকে থাকার জন্য গোটা পৃথিবীর সক্গে লড়াই কর্রতে বাধ্য হয়েছে। জবরদ্ত পুলিশি

রাষ্ট্র না হয়ে তার উপায় ছিল না। আমেরিকার সজ্গ পাল্মা দিত্রে অস্ত্র বানানো ছাড়া তার কোনো গত্যন্তর ছিল না। আমেরিকা সারা বিশ্ধ লুট করে অন্ত্র বানিয়েছে। আর এদেরকে তেন বেচে, কাঠ বেচে, সোনা বেচে, পরিমিত থেয়ে, বিলাসিতা ছেড়ে অস্ত্র প্রত্যোোগিতার অর্থ জোগান দিতে হয়েছে। অস্তিত্ত্র রক্ষার লড়াই কর্রবে, না সমাজতন্রকে বিকশিত করবে?
'সমাজতज্ত্রে বিকাশ? হাঃ! সেন্ট্রা|ি কন্ট্রোলড ইকোনমির আর কোনো বিকাশ হয় না ইয়ার। এক সময় তা স্ট্যাগনেন্ট হয়ে পড়তে বাধ্য। যুদ্গ-ইুদ্ধ, বিশ্বের বির্রোধিতা, ওসব কোনো কথা নয়। এদের আসল প্রব্বেমটা ছিন ইকোনমিতে। ইকোনমি ঠিক থাকলে সব ঠিক ছিন।
'কিত্তু নীতির প্রশ্ন তুলनে, সমাজতন্তেরের স্বপ্নের কথা বললে.. ।'
'সমাজতত্ত্রই মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম দাওয়াই, এই তো বলতে. চাস?'
'না, তাও না। বनতে চাই, কমিউনিষ্টদের দোষ দেওয়ার কিছू নাই। ব্দ্রপপ করার কিছ্ন নাই। সমাজতত্ত্রের স্পিরিটটা খারাপ না। কিন্ুू পুঁজিবাদের স্পিরিটটাই অі্ভ।’
 ক্যাপিটালিজমটাই ন্যাচারান। বনল অভিজিৎ।
 ইউনিফর্রম সিল্টেম নেই। ভাব্রতেও ক্যাপিটালিজম, সৌদি আরব্ণে ক্ষ্যাপিটালিজম, আবার আমেরিকাতেও ক্যাপিটালিজম। কিন্ুू তিন দেশের মানুম্ঠের্গীবন-যাপন তিন রকমের।
‘কিন্ুু মোড অফ প্রডাকশন তো একই। বন্টনের ব্যব্বশ্টে তাই।’
নতুন কथা বन् অভি, পলিটিক্যা ইকোনমির শিల্লিট্ঠর দরকার নেই। হাবিবকে
 কোনো ফল হবে না। ইন্যুশনের টাইম পার হয়ে লিছে।

आমি বনनाম, ‘এখন তাহলে কিসের টাইম তরু হন?’
ডুপচাপ দেথে যাওয়ার। ঢুমি-আমি কিছুই করততে পারব না ইয়ার।’
'তুই কোন্নে দিন কিছ్ করতে চেয়েছিসP’
'নাহ্! ঢুমি একাই ঔখু জগতের ত্রাণকর্ত সাজতে চেয়েছ! পড়তে এসে তোমরা এখানে দলবাজি কর, তা তোদের নিডাররা এখন গেল কোথায়? কোথায় গেল তোদের কমরেডরা?'

তন্ন্রী মৃদু ধমকের সুরে বলল, ‘বাদ দে। তোর তাতে কী?’
'ছুই बে আজ বড়ো হাবিবের দিকে টানচিস?'
'পরচর্চার জায়গা এটা নয় দীপু!'
দীপক্কর ভদকার দ্দিতীয় বোতলঢি খুলতে খুলতে বলন, ‘গল্পণ্জজব মানেই পরচর্চা, ওতে কিছ্র হয় না। হাবিবের বিগ ব্রাদাররা তো আর মারতে আসচে না আমাদের!’

আমি বলनाম, 'তাদের কানে গেলে আসত্ত পারে। মানুষ মারার জন্যে এথন মক্কোতে লোক হায়ার করতে পাওয়া যায় জানিস?'
'ভয় দেখাচ্ছিস? হে হে! দে, একটা সিগারেট দে দিকিনি!'
অভিজিৎ বার্যার জিভ বের করে ঔকিয়ে যাওয়া ঠোট দুটো ডেজাবার চেষ্ঠা করছছ। তাকে এখন আগের চেয়ে বেশি এলোমেলো, উদএ্রান্ত দেখাচ্ম।। তনুগ্রীর সামনের প্পেট থেকে একটা আপেল তুলে নিয়ে হঠাৎ সে কচমচ করে চিবুতে খরু করে দিল। मीপঙ্করকে পেয়ে বসেছে, ফরটি ট দ পার্সেন্ট অ্যানকোহলের ভদকায় এথন আর তার কিছ্ম হচ্ছে-টচ্ছে না। মাबে মাঝে ঢেকুর হুলে সে পান করে চলেছে, আর সিগারেট ফুঁকছে।
‘আমার ঘরটাকে তোরা যে একটা ऊঁড়িখানা বানিয়ে ফেনলি! ভ্দ্রলোকেরা কথন্না এভাবে মদ খায়’' তনুশ্রী বুঝি একটু বিরক্ত হয়ে বলল। দীপক্রর দাঁত কেলিয়ে হে হে করতে কর্তে বলन, আমরা কোনো অভদ্রতত করनাম নাকি রেp দ্যাখ, অভিজিৎ কেমন అডবয়টি বনে গেছে। ও আজ জিভে শান দিতেই ভুলে গেছে। কি রে? আপেল কেন্ আর টানবি না?
‘আমি তোর মতো আলকাশ (অ্যালকোহলিক) নাকি? মাত্রাজ্ঞান আছে আমার।’
'মাত্রাজ্ঞান আমারও আছে হে। তবে আমার মাত্রাটা একটু বেশিই, এক নিটার। এথনো শ'তিনেক গ্রাম বাকি আছে। কিন্তু এমন চপচাপ মেরে গেলি কেন স্রাই? তনু,
একটা কবিতা শোনা।
 কার ঢোvে কত জল কে বা তা মাপে/ रुদয় কি জং ধরে পুরনো মৃৃি?
'বাহঃ বাহঃ কার চোখের জলের কথা মনে পড়ে গেন্যাযা৷?' দীপক্করের কথায়
 তারারা কাঁপপ/ रुদয় কি জং ধরে পুরনো খাপ... জ্রেন বা প্রয়োজন অনেক দূর্রে


বাহঃ বাহঃ বেশ বেশ বেশ। শক্তি না? শীক্তির কবিতা না? শক্তি ছিন আমার মতো, বাকাস आর কি, মদ ছাড়া আর.. आমি সালা কিছ্ৰই করতে পারনুম না জীবনে। ভিবেছিলাম ফিল্ল-টিল্ম বানাব। বানালে বে ভাল বানাব, তাতে কোনো ডাউট রাথিস নে তোরা। কিত্হু সালা সমাজতন্ত্র মে গেল, ফিল্ম ইনস্টিতিউটে এখন ভর্তি হতে গেনে নাকি লাগবে পঁচ হাজার ডলার। সালারা ডলার চিনে ফেলেচে বুজলি?'
'ত্যাজর ভ্যাজর করিস নে তে, বানিয়ে দেথা না? তারকোতক্কি হবে, সালা.!' অভিজিৎ দীপক্করের দিকে চেয়ে হঠাৎ কোসসৰ্ফেঁস করতে লাগল।
‘হে হে, ক্ষেপে গেলি বে বড়ো? আমি তোর পাকা ধানে মই দিলুম নাকি রে अडि?'
‘চোপ্ সালা! তোকে আর আমার সহ্য হচ্ছে না।’
দীপক্কর এবার রেগে উঠল, 'সহ্য না হলে কथা বলিস নে ।'
'তুই কथা বলিস নে সালা!’
তন্নুশ্রী একবার অভিজিতের একবার দীপঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে বনে উঠল, 'কী হচ্ছে এই, হলটা কী তোদের?
‘ও একটা নোংরা, ইতর। ওকে তোর রুমে আসতে বারণ করে দে তনু!’ অভিজিৎকে এখন উন্মাদের মতো দেখাচ্ছে।
'দ্যাv দ্যাথ, সানা অকারণে ক্ষেপেছে। মাতাল হয়েচিস?'
'ডুই মাতান, তোর বাপ মাতান, সাना তোর চোদ্ল গাঠ্ঠী মাতান!'
দীপক্কর আমার দিকে চেয়ে বলল, ‘কাও দ্যাv দিকিনি? কী করতে ইচ্ছে করে এখन?'
'ব্যাপারটা কী?' আমি দীপক্করকে তধানাম।
‘আমারও তো সেই প্রশ্ন!'
‘রাত হয়েছে। এখন রুমমেট চলে আসবে। তোরা এবার আয়।’ গब্فীরভাবে বলল তनूख्रী।

আমি বললাম, ‘সেই ভাল।’
কিন্ুু অভিজিৎ ডিভান থেকে উঠতে পারল না। তাকে ধরে ধরে লিফটটের কাছে निয়ে যেতে হন। যেতে যেতে আমি ফিসফিস করে দীপক্করকে আবার তধালাম, ‘ব্যাপারটা কী রে?’
‘নেহি মালুম ইয়ার।' বিরক্ত হয়ে জবাব দিল সে।
 গडীর করে একটা নিপ্ধাস টেনে নিলাম। না, ঠিক আছে। চারশ ‘্জীফ্যের বেশি তো
 চোখ ধুঁজে ঢুলছে। দীপফ্কর দিব্যি সিপারেট ফুঁকছে।

 অ্যাকুরিয়ান্মর মধ্যে ছুটোছুটি করতে গিত্যে-cuী বারেবারে এ-দেয়াল ও-দেয়ালে ধাক্কা খায় আমারও বে তেমনি অব্গা। আমার এখন একটা খোলা মাঠ দরকার, সীমাপরিসীমাহীন উন্মুক্ত প্রাত্তর।... অভিজিৎ দীপ户্কর বে যার হস্টেলের দিকে চলে গেল। আমি ছুটলাম আমার হন্টেনের দিকে। বেশ বাতাস বইছে। বনের ভিতর থেকে পাতার শদ্দ ভেসে আসছে।

আমার হন্টেলের গেটে আট-দশ জন বাঙালি চেহারার লোকের একটা জটলা। কথা কানে এর্নে বুঝলাম বাঙানিই বটে। এরা আবার কে? কোথেকে এল? একজন আমাকে দেথে বলল, 'ভাই বাঙালি নাকি?'
'া, आপনারা কারা?’
'মুক্তাদির সায়়বকে চিন্নেন? এই হট্টেলেই থাকে না?'
'চিনি কেন, কী হয়েছে?
সবাই গোন হয়ে ঘিরে ধরন আমাকে, যেন গিলে খাবে। একজন বলল, 'তারে আমরা থৈঁজতেছি ভাই। কিন্ঠু লোকটা দেখা দিচ্ছে না।’
'কী দরকার তার কাছ্ছ?
‘আর বইলেন না ভাই। আমরা তার কাছে টাকা পাই।’
'আপনারা কারা?’
ফুর্তিবাজ ধরনের একজন ইয়ার্কি মেরে বলল, ‘আমরা আদম। আপনাদের মুক্তাদির সায়েব আমাদের ব্যাপারী।'

পাশ থেকে আরেকজন বলল, 'আমাদের বিশ জনার কাছ থেকে দেড় হাজার ডলার করে নিছে জার্মানি পাঠাবে বনে।'
'ভাল কাজ করেছে।’ আমি হস্টেলে ঢুকতে যাব, জনা তিনেক সামনে এসে একবারে পথ রোধ করে দাঁড়াল, যেন আমিই সানোয়ার সাহেব।

কিন্তু যে কথা বলল তার কণ্ঠে মিনতি, ‘ ভাই, ভাই, একটা উপকার করেন ভাই। আমরা খবর পাইছি মুক্তাদির সায়েব এখন হস্টেলে আছে। তারে একটু ডাইকা দ্যান ভাই। র্রুসকি কইতে পারি না। গেটম্যান ঢুকবার দিতাছে না।’
'মাফ চাই। ভ্দ্রলোক ফ্যামেনি নিয়ে থাকে। এখন বাজে রাত বারোটা। আপনারা কাল দিনের বেলা আসেন। তখন ঢুকতে দিবে।’
'দিনের বেলা তারে পাওয়াই যায় না ভাই। পাঁচ দিন যাবত ঘুরতেয়াছি। একটু উপকার করেন ভাইজান ।’

 লেকচারার আবদুল মুক্তাদির বছর খানেক হল পিএইচডি কর্থ(ছ)র্রসেছে। এই তার পিএইচডি করা! মাস তিনেক আগে আবার বউ-বাচ্চাক্রু রিয়ে এসেছে। শালা কামাচ্ছে ভালই।
 যাই না। মাঝেমধ্যে সিড়িঁতে দেখা হয়। সাল্যি দিতে হয়, হাজার হোক প্রফেসর মানুষ। আদমরা তাকে ধরতে এসেছে বলে এথন আমি তাকে ডাকতে যাব-আমার আর থেয়েদেয়ে কাজ নেই!

তিনতলায় উঠে দেখি করিডরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে সিয়েরালিওনের ছেলে পল আর তার বউ কাদি। কাদি দু’হতের দশটি আগুলের নখ উদ্যত করে পলকে দাবড়ে বেড়াচ্ছে আর পল গলার ভিতরে অদ্রুত কুঁইকুঁই শব্দ করতে করতে ছ্ৰটোছূটি করছে। ব্যাপার কী কেউ জানে না। আমার পাশের ঘর থেকে কজ্গোর রিশার দরজা দিয়ে মাথা বের করে তাকিয়ে মজা দেখছে। তার বিপরীত দিকের ঘর থেকে দিল্মির প্রবীন মিশরা বেরিয়ে কোমরে হাত দিয়ে হা করে দেখছে প্ল আর কাদির দৌড়াদৌড়ি। আমাকে দেখে সে ‘কেয়া হুয়া ইয়ার?’ বলে জ্রা কোঁচকাতে লাগল। করিডরের শেষ প্রান্তের ঘর থেকে সামুয়েল বের হয়ে তোতলাচ্ছে, ‘পল, পল, হোয়াট হ্যাপেন্ভ ? হোয়াটস্ দ ম্যাটার?' পন সৌড়াচ্ছে আর গলার ভিতরে অদ্রুত কো কো শব্দ করে হাসছে। দাপাতে দাপাতে কাদি এক সময় করিডরের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে কান্না জুড়ে দিল। পল তার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁটুতে দু’হাত রেখে কাদির

দিকে নুঁকে কো কো শদ্দ করে হাসতে লাগল। কাদি ক্রেস করে জ্রলে উঠে দু'হাতের সবকটা আগুল বাগিয়ে পলকে খামচে ধরতে চাইছে আর মুহূর্চে পল মুখটা পেছেনে সরির্যে নিয়ে থ্যা থ্যা করে হেসে উঠছে। এক সময় কাদি ব্যর্থ হয়ে মেঝেেে পা
 টমেন্টিং হা: হোয়াট হ্যাপ্রুইদিউ?
'কাদি লঈ্ট হা বেইবি, হা হা কাদি লস্ট হা বেইবি!'
ね মাচ ম্যান, ইট্স ఫ মাচ!' বলে ভয়ানক বিরক্ত মুখে সামুয়েল ছেড়ে দিল পলকে। তখন প্রবীণের পাশের ঘর থেকে বব মাথা বের করে কাদির দিকে চেয়ে ডাক দিল, ‘কোম হিয়া, কাদি, এনৌফ উইথ পলস্ ফান!’

কাদি তীর বেগে চুটে গিয়ে ববের বুকে দমাদম কিল বসাতে বসাতে কেঁদে উঠন আর বব ‘কাম ডাউন, কাম ডাউন’ বলে তার পিঠঠ হাত বুলাতে লাগল। মুহূর্ত পরে কাদি ববের ঘরে দুকে নিজের বাচ্চাটাকে যক্ষের ধনের মতো করে বুকের মধ্যে নিয়ে বেরিয়ে এল। ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে ছুকে দড়াম করে দরজা বধ্ধ করে দিল। পল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল।
‘এ ক্যায়সা মজাক ইয়ার? পলকা দেমাক ঘারাব হয়া ঢো নেহি?' অ্রবাক্ক হয়ে বলन প্রবীণ মিশরা।

 লুকোচুরি খেলার মজাটা একা উপভোগ করে মজা পায় না बिब्र পড়ে ইতিহাসে, থাড্ড

 দাঁত বার করে হাসে আর থ্রু মিথ্যে কথা বলে৫کকস্ট বাইরে থেকে ফিরলে করিডরে তার সন্গে দেখা হলেই সে বেশ সির্রিয়াস ভগ্ছিতে বলবে, ‘তোর কাছ্ একটা মেয়ে এসেছিন। অনেকহ্ষণ অপপক্ষা করে চলে গেল। বলল, তার পেটে তোর বাচ্চা। অবশ্য এই কথা ফ্যোরের প্রায় প্রত্যেককেই সে ইতিমধ্যে এতবার বনেছে লে, কেউ আর কোনো মজা পায় না।

ঘরে ঢুকে কাপড়চোপড় বদলে টেলিভিশন চানু করে বিছানায় গা এनিয়ে দিয়েছি, তখन দরজায় টোকা, সজ্গে খাস নোয়াখাनীর ভাষায় হাঁ, 'রহমান, হাবিবুর রহমান आइ নि?'

দরজা খুলে দেখি বাবর আর অলক। কী আছে ফিজে বাইর কর। কিদায় মারা গেলাম দোস্ত।' বলতে বলতে ঘরে ঢুকে বাবর ফ্রিজ খুলন। অলক বলন, ‘অনিম্মষ শালা 'গেছে কই? বাসা ভাড়া নিছে নাকি ওনলাম?'
‘কিসসু নাই, হানার ফুত রান্দর নাই? কই আজান মাইরা আইচ্চ?’’
‘অনিমেষ আমার নামে আকথা-কুকথা বনে বেড়াচ্চে, বুঝলি হাবিব? ওরে বলিস ওর কপালে কিন্ুু দুঃথ ঘটামু । কমরেডগিরি মারায় না?'

অলকের কথার জবাবে জিগ্যেস করি, ‘কেন, কী হইছে?’
‘আরে শালা ফাউন একটা। আখতার ভাইরে কইছে আমি নাকি তার নামে বদনাম রটাচ্ছি।
'কার नाম্?'
‘আখতার ভাইয়ের নামে, আবার কার নামে?’
'কী রকম বদনাম? আমরা তো ऊनि नि?'
'শালা তুমিও চালাকি মারাও? অনিমেষের সাথে থাকলে মানুষ আর ভাল থাকে না রে বাবর!’
'শালা খুলে ক, কী হইছে?'
'সত্যি করে বল দেখি, তুই জানিস না? অনিম্মষ তোরে কয় নি?'
'की?
‘আবার চালাকি?"
‘মেজাজটা বিগড়়ে দেস না, বল कী घটনা।'
অनক বাববের দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলল, ‘বাবর ঢুই বল। কমরেড হাবিবুর রহমানরে খবরটা দে।’

গলার ভিতরে শদ্দ রেথে জোকার্রে মতো হাসে অলক, ‘আখাly ভাই হজ করতে গেছে, হে হে!’
 দোস্ত।' কিম্মু তার কথা আমার কানে ছুকল না। জাথতাক্, সীই হজে গেছে, মানে আমাদের এখানকার বিগ ব্রাদার মহান কমরেড আখ্রিঁ্র রহমান বাণিজ্য করতে সিগাপুর গেছছ! এ তো একটা বিরাট থবর। স্রিননে মক্কোতে বাংলাদেশের কমিউনিদ্ট পার্চির চুড়ান্ত পতন সম্পন্ন হল? করতে হবে না? আর কোনো দিন নয়? অনেক দিন ধরেই অবশ্য করতে হচ্চে না। কিদ্ুু কোনো একদিন যে হঠাৎ করে আবার শে-কজন বাকি আছে তাদের নিয়ে বসার ডাক আসবে এই আশাটা ছিল মনে মনে।.. আথতারু ভাই এরপর আমাদের আবার মুখ দেখাবে কেমন করে? না, এ আর এমন তরুতর কী বে মুখ দেখাতে পারবে না? মুখ সে ঠিকই দেখাতে পারবে। তবে একদুও কি লাল হয়ে যাবে না? হ্যা, তার মুখ नজ্জা পেলে লাन হয়ে ওঠার মতোই ফর্শা। রুশীীদের মতো না হনেও জর্জিয়ানদের মতো। আর কার্ন মার্কসের মতো দাড়িটl? ওটা কী করবে? কেটে কেলবে? ক্রে্প কাট দেবে এবার? ঠোঁট এবার উঠবে সোনার পাইপ? বিএমডব্নিউ না মার্সিডিস হাককাবে এবার? হায় রে, দু’বছরও হয় নি আমরা চাদা তুলে তার জন্য এরোফুতের ঢিকিট কেনার বন্দোবস্ত করেছিলাম, নইলে অসুস্থ বাবাকে দেখতে দেশে যাওয়া হত না তার। ৩্ধু চাদদা নয়, আমরা তার জন্যে ন্যাপ থেকে আসা ছেলেদের সন্গে মারপিট করতেও উৎসাহী ছিলাম। এখানকার বাংলাদেশ ছাত্র সংগঠনে সিপিবি, ছাত্র ইউনিয়ন থেকে আসা ছেলেমেয়েদের প্রাধান্য ছিন আর আখতার ভাই ছিল আমাদের বিগ ব্রাদার,

নেতা। ন্যাপ্পর ছেলেরা বলল，সে কেন ছাত্র সংগঠনের মিট্ডেঙ আসবে？সে তো ছাত্র নয়। আমরা বললাম মানুম সারাজীবন ছাত্র থাকে না। आখতারুর রহহান গবেষক， পিএইচডি করছেন। তারা চ্যানেঞ করে বসল। আমরা বললাম，যদি তারা প্রমাণ দিতে পারে বে আখতান্পুর রহমান ছাত্র নয় তা হলে আমরা নেখাপড়া ছেড়েুুড়ে দেশে চনে যাব। বিশ্ধবিদ্যানয় প্রশাসনের কাছে জানতে চাওয়া হল। তারা জানাল，আখতাক্পু র্রহমান ছাত্র নন，পির্রচडি গবেষকও নন। ক্রুশী বিয়ে করেছেন বলে অদেলে থাকার বৈধ অধিকার পেয়েছেন মাত্র，এর বেশি কিছ্য নয়। আমাদের মুখ চুন！কিন্ুু আমরা কেউ কোনো প্রতিবাদ কর্নাম না। আখতাক্রুর রহমান আমাদের বিপ্ধাস ভহ করেছে এরকম কथা কার্রে মুখ থেকে বেরুন না，বা কেউ মনে মনেও তা নিয়ে ভাবन না। আমরা বরং তার অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে নানা রকম ফন্দিফিকির করতে লাগनাম। আমরা আমাদের প্রতিপক্ষ দনের শিরোমণিদের একজন সন্দীপ ব্যানার্জিকে অসষ্ব ধূর্ত आর কৃটকৌশলী বলে ঘৃণা করতাম। কারণ ছিন। তিনি এসেছিলেন সিপিবিরই বৃত্তি নিয়ে। फেশেও তিনি সিপিবির সক্রি⿰亻⿱丶⿻工二灬 কর্মী ছিলেন। কিযু এখানে আসার কিছूদিন পরেই তিনি আমাদের বির্পছ্ধ শিবিরে চনে যান। আমরা জুনিয়র্রা অবশ্য জানি না कী কারণে ঘটেছিন তার এই পক্ষত্যাগ। পরে তনেছ়্িপ্জোখতার ভাইয়ের সন্গে তার নেতৃত্বের লড়াই চলেছিল। না পেরে পক্ষত্যাগ（1）যীই হোক， আখতার ভাই সম্পকে গোপন তথ্যটা ফাঁস হয়ে যাবার পরে সন্দী প্ব্ব্যাनाর্জির ওপর

 নাম পিএইচডি গবেষকদের খাতায় নেই। সে－বেটাঁ্ৰীামাদের নেতার এতবড়ো অপমানের হোতা। সুতরাং তাকে উচিত শাস্তি দিূক্ত）হবে। আমাদের একজন এক অভিনব ষড়यন্র ফেঁদে বসল। সিদ্ধান্ত হল প্রতিসিফীামরা পনের থেকে বিশ জন করে यাব সन्দীপ দা＇র রুহে। এক সক্গে নয়，এক্ক একে। সবাই তাকে জিগ্যেস করব，দাদা আপনার মাথায় নাকি গওগোল তরু হয়েছেপ আমরা পরদিন থেকেই তাই করতে তরু করলাম এবং প্রচার হতে লাগল সন্দীপ দা পাগল হয়ে গেছে，ল্যাংটা হয়ে বরক্ফর মধ্যে মক্কোর পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ৫জব সারা মক্ষো শহরের বাঙালি সমাজ্র রাঁ হয়ে গেন। সন্দীপ দা’র পক্ষের ছেনেমেয়েরাও তার ঘরে ঘুটতে তর্স করে দিল দলে দনে।

আখতারুর রহমানকে ভালবেসে，বিপ্ধাস করে，শ্রদ্ধা করে আমরা করি নি হেন কাজ নেই। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিন，আথতার ভাই यদি মাইনাস থার্টি ডিত্রি ঠাগায় খোলা আকাশের নিচে বরফের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে বলতেন，কোনো প্রশ্ন না করে，কোনো কারণ জানতে না চেয়ে তারা তাই করতে রাজি ছিল। তা করে তারা ধন্য হত，নিজেকে সার্থক ভাবত，আদর্শ কমিউনিস্ট ভেবে আনন্দ পেত।
＇হাবিব দোম্ত，ক্ষিদা লাগছে। চল রান্দি।’ বলতে রলতে বাবর ডিপ ফিজের কপাট খूलन।

অলক বলল, ‘এত রাতে রান্দাবাড়া করা যাবে না রে। চন যাই কোথাও আজান মাইরা আসি। তুই খাবি না হাবিব?'
‘আমি খাইছি, তোরা রান্না করতে চাইলে করতে পারিস। মুরগি আছে।’ আমি' বললাম।

ননা না। এত রাত্রে রান্দাবাড়া করা যাবে না। চল কোথাও গিয়া আজান মাইরা আসি।' বলে অলক বাবরকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি দরজা বঞ্ধ করে ওয়ে পড়লাম।...
‘ভাইসব, এবার আপনাদের সামনে বক্তৃতা করবেন স্বনামধন্য চিকিৎসক, দিনাজপুরের কৃতি সন্তান, কমরেড ডাক্তার তবিবুর রহমানের সুযোগ্য পুত্র, সদ্য রাশিয়াফেরত কমরেড হাবিবুর রহমান।’
'নাই হাবিবুর রহমান!'
'ক্যা? কোন্টে গেল?'
'মারা গেছে।'
মিছিল মিছিল। মৌন মানুষেল দন সারি ধরে নগ্নপদে কালো রাস্তা ধরেজুলেছে। কে মারা গেল? কার লাশ यায় বাহে? জিভাগো, ডাক্তার জিভাগো। আক্রে সা, কোন্টে তুই লাশ দেখলু? মানুষ দল ধরে লেনিনের ম্যুসোলিয়ামে যাচ্ছে। র্লি⿵人िি জেগে উটে বসেছে। এখন একটা ভাষণ হবে।
‘ল্যুদি মায়ি, (হে আমার জনগণ) উঠে দাঁড়াও! ধ্টিাহ কর কমিউনিস্ট
 আমার মনুমেন্টুনো। থুনে ফেন পার্টি লিডারদের ভ্র্ষীন नেবাস।’

ককী রে, কী কয়?
‘ঠিকি কয়।’
‘এই সমাজতন্ত্র সেই সমাজতন্ত্র লয় ভাইধন! এডাক্ কয় ইস্টেট ক্যাপিটালিজম, তার উপর পুলিশি রাষ্ট্র..।'
'তাও হয় না। মান্ষে কাজকাম করে না।’
‘তার মানে এতদিনেও বুঝা গেল না, সমাজতত্ত্র ভাল না খারাপ?’
'আর সন্দে নাই যে খারাপ।'
‘ঐ দ্যাখ দ্যাখ, ওডা কে আস্লো!’
'ভাইসব, এটা নকল লেনিন । কুলাঙ্গার মিশা লেনিন সেজেছে।'
‘‘্রেরাইতে ইভো, কামু গাভারিউ? স্রেলাইতে!’ (গুলি করো ওকে। বলছি কাকে, গুনি করো!)

ঠা ঠা ঠা... স্তালিন ভূপাতিত। তাঁর হাতের পাইপটি রেড ক্কোয়ারের কালো পাথরের মেঝেতে পড়ে লাফাতে লাফাতে ঠক ঠক করে বাজতে লাগল।

মাঝরাতে কে আবার এল দরজা ঠকঠকাতে?
‘ক্তো তাম (কে ওখানে?)?’
'নিম্নোশ্কা আৎক্রোই দ্রুগ্ (একটু খোল বন্ধু)।'
দাঁত বার করে আমার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আজিজ মোহাম্, আমার ঠিক বিপরীত দিকের রুমে থাকে। অনিমেষের ক্লাসমেট। রুমে সে একাই থাকে। ওর রুশ র্রুমমেট থাকে শহরে। আজিজ আফগানিস্তানের ছেলে। ঠিক ছেলে নয়, বয়স পঁয়ত্রিশছত্রিশের কম হবে না। মুজাহিদদের সক্গে যুদ্ধটুদ্ধ করে মক্কো এসেছে পড়তে। পড়ে কিসের ছাই, খালি মদ খায় আর হিন্দি গান গায়। আমাদের ঘরে ছাত্র সংগঠনের একটা হারমোনিয়াম আছে। সেটা নিয়ে গিয়ে বাজায় আর গান গায়। অনিমেষ তাকে বাংলা গান শিখিয়েছে। খুব দরদ দিয়ে কেঁদে কেঁদে গায়, আমি বন্দী কারাগারে..। আজিজ ইদানীং ডলার কেনাবেচা করে। একটা র্রুশ মেয়ে আসে ওর কাছে। ওর চেয়ে প্রায় বিঘত খানেক নম্বা রান বের-করা ক্কার্ট পরে আর বুক চিতিয়ে হাঁটে। আজিজের ডলার ব্যবসার টাকা সে মদ খেয়ে আর সিগারেট ফুঁকে উড়াচ্ছে। মাঝো মাঝে ওরা দু’জন মদ খেয়ে ঘরের দরজা বহ্ধ করে ধস্তাধ্木স্তি, মারামারি করে। জিনিশপত্র আছড়ানো, গ্নাস-প্পেট ভাঙার শব্দ তনতে তনতে আমরা অভ্যত্ত হয়ে গেছি।
'অनিমেষ নাই?'
'না, কেন?'
'একটু দরকার ছিল।’
'এলে বলব।'
'তোদের ঘরে চা আছে?’
এটাই আজিজের আসল দরকারের কথা। আমিরা (Af) ’য়ার ঘাসের মতো চা খাই না। বাংনাদেশি চা আমাদের ঘরে থাকে আজিজ নৌ্জেজানে। আর অনিমেষ তাকে চা দিয়ে দিয়ে লোভ ধরিয়ে দিয়েছে। বিশেষ কর্যেষ্রে বাক্ধবীটা আমাদের চায়ের খুব ভক্ত। বাক্ধবীর জন্যেই आজ্জিজ চা চাইতে আসে। आমি আজিজকে কয়েক চামচ চা পাতি দিলাম। নিয়ে ও চলে গেল। আধঘন্টা যায় নি, এর মধ্যে আবার দরজায় টোকা। আবার আজিজ মোহাম্মদ।
'कী ব্যাপারP'
'একটু আয়।'
'কোথায়?'
‘আমার ঘরে।’
'কেন?'
‘আয় না!’
আজিজের ঘরে ওর বাঙ্ধবীর পাশে আরেকটি রুশ মেয়ে বসে আছে। বেশ সুন্দরী, বয়স কম। আমার সজ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিয়ে আজিজের বাা্কবীটি বলল, ‘এতা লিয়েনা, মাইয়া পাদর্রুগা, আ এতা খাবিব ইজ বান্গ্নাদেশ, নাশ সাসেদ (এটা আমার বান্ধবী লিয়েনা, আর এটা আমাদের প্রতিবেশী , বাংলাদেশের হাবিব।)।

আজিজ গ্মাসে মদ ঢালতে লাগল। আমার ভাল লাগল না, যেচে পড়ে এরকম आত্থিথ়িতার কোনো মানে হয় না। আজিজ অনিমেষের ক্লাসমেট, আমার সন্গে এমন খাতির নয় বে তার সন্গে বসে মদ খেতে হবে। আমরা সাধারণত মদ খাই দল বেঁধে,


হা হা করে উঠল আজিজের বাক্ধবী, 'সে কী? একটা মেয়ের সক্ে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিলাম আর তুমি এখনই চলে যাবে?'

निয়েনা সুन্দরী ঠোট ফুলিয়ে বলन, ‘जতা नि প্রিলিচ্না (এটা ভ্দ্র আচরণ নয়)!’
‘আসনেই আজ আমার শরীর থারাপ। আরেকদিন হবে। বলে আমি আর দেরি করলাম না। আজিজ অপ্রস্তুত হয়ে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে চেট্যে রইন। आমি বেরিয়ে এলাম। করিডরে পল তার ঘরের দরজায় ধাক্কা মেরে মেরে চিৎকার করছে, 'কাদি, ওপ্ন দ্য ফাকিং ডোর, অর আয়েম গোয়িং ট রাশান গার্লস!’

গভীর রাতে আবার দরজায় টোকা। আবার আজিজ।
'অনিমেষ ফিরেছে?'
'না, কেন?'
'হাবিব, তুই রুমম একা?'
'ল゙, কেন
‘কিছ্রু্ষণের জন্য নিয়েনাকে একদু বসতে দিবি?’
উঙ্থ, অনিমেষ চলে আসবে।
‘আহে নি যখন, এত রাতে আর আসবে না।’ 'না আসবে।'
'এলে আমাকে ডাক দিবি।'
'ना आজিজ, আমি অসুস্থ, ঘूমাচ্ছি। মাফ কর।’
আজিজ মুখটা বেজার করে চলে গেন। আমি বিরক্ত হয়ে জোরে শব্দ করে দরজা ব⿸্ধ করে তয়ে পড়লাম। কিষ্ু ঘूম आর এল না। খানিক পরে টয়লেটে যাবার জন্য বেরিয়োছি, দেখলাম আজিজের ঘর থেকে একটা খালি বোতল হাতে বেরুল পল। পানি आনতে यাচ্ছে। বললাম, ‘কাদিকে বলে দেব পল, ঠ্যাঙাবে তোকে।’

পল হেসে বলन, "কাদি লাভ্স মি ऐ মাচ। শি ওন্ট সে এनिথिং!’
'ইউ আার রিয়েনি এ বাস্টার্ড, পল!’
'ইয়েস, আই অ্যাম!’
आর घুম এन না। তনুশ্রীর ঘরে গিয়েছিনাম একটা আশা নি<্রে কিছू একंটা বলবে সে। নিচয়ই তার কিছু বলার আছে আমাকে। নইলে এতদিন পরে হঠৎ করে সে আমার ঘরে আর্বিভূত হন কেন ? কেন সারাদিন অমন অড্রুত দুর্বোধ্য আচরণ করল? কিন্ু ওর घরে গিয়ে তো আর ওকে তেমন অস্বাভাবিক মমে হন না! যেন

কোথাও কিছু হয় নি। যেন সবকিছু আগের মতোই ঠিকঠাক আছে। জভিজিৎ আর দীপস্কর ছিন বলে? কিন্ু আমাকেই যদি কিছ্ বলবে, তাহনে কেন অভিজিৎ আর দীপঙ্করকে আসত্ বলেছে? নাকি ওটা ছিল নেহায়েত জন্মদিনের দাওয়াত? কিত্ুু তনুশ্রী তো ওর জন্মদিনে আমাকে আগে কখন্নো দাওয়াত করে নি!

না, আমি নিচিচি জানি, তনুত্রী কিছू বলতে চায় আমাকে।
কিন্ুু আমার অবস্থাটা কীp आমি কেন এমন করছি? এত উতলা হচ্মি আমি কি ওর প্রেমে পড়ে গেলাম? এতদিন পর? হঠাৎ করেইp ৩খু সে নিজে থেকে আমার ঘরে এল বলেই?

না, তনুশ্রীর প্রেমে পড়বার কथা কথনো আমার মনেই আসে নি। সে আমার ভালো বঞ্ধু, আমার একমাত্র বাঙালি ক্লাসমেট। এক ভাষায় কথা বলি বলেই ওর সজ্গে আমার সম্পক্কটা ক্বাসের আর সকনের চেয়ে আলাদা। কিন্তু সেটা প্রেমের সম্পক নয়। তन्নশ্রীর সন্xে প্রেম হওয়া প্রায় অসষ্ভব। না, সষ্ষব কি অসষ্ভব এই প্রশ্নই আমার মনে কষনো জাগে নি। সে মাটামুটি সুন্দরী, তার সক্গে घনিষ্ঠতা মানেই প্রেম বা অনুরাগ এরকম কথাও আমি আগে কথন্না ভাবি নি। সৌৗ্দর্য, ক্রপ, রমণীয়তা — এসব কিচ্ছ্ নয়, তনুশ্রীর শে-জিনিশটা সবচেয়ে আগে চোথে পড়বে তা হল তার বাস্ট্যে, তার

 তার বেলায় বেশি করে খাটে। কিন্মু তাতে আমার কিছ্ যায়-ষ্যাফি না। যায়-আসে না
 आসলে তন্নুর্রীর অহষ্কারী ভাবটা আমার জন্য পীড়াদায়াধ্কিছু নয়, কারণ সেটা তার
 শেমন অহঙ্কারী দেখায় কিন্ুু তাতে মনে কোলিফ বিক্রপ ভাব জাগে না, এও ঠিক তেমনি। তনूশ্রীর উচ্চ ব্যক্তিত্ব বা তার অহক্কার কখনো উগ্রভাবে প্রকাশিত হয় না। অন্তত আমার চোথে তা ধরা পড়ে না। আসলে আমার সন্গে ওর যা কারবার তাত এসব নিয়ে আমার কথনো ভাবনা-চিন্তা করার প্রত্যোজন হয় নি। সে কলকাতার এক বনেদি ব্রাশ্ষণ পরিবারের মেয়ে আর আমি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের এক ছোঊ জেলা শহরের একজন মধ্যবিত্ত ডাক্তারের ছেলে। কিন্ুু এই দুই পরিচয়ের মধ্যে কোনো দ্দ্দু নেই, দ্ব্দ্রুর অজুহাত পর্যন্ত নেই। এক ক্নাসে পড়ি, শিক্ষা-দীক্মায়, চিত্তাভাবনায়-आদর্শে-মূল্যবোধ্ধ দু’জনে অভিন্নरূদয় না হলেও পরশ্পরের সন্গ উপভোগ করি। পারিবারিক ইতিহাস, বংশমর্यাদা ইত্যাদি এখানে কোনো বিষয় নয়। বক্ধুত্বের জন্য এসবের দরকার করে না। বেটার জন্যে করে, অর্থ্ প্রেম বা বিয়ে — সেটার কথা आমাদের ব্যাপারে উঠছে না, ওঠ নি কখনো। আমি তন্নুশ্রীর পাণি প্রার্থনা করতে যাচ্ছি
 আমার সছ পছ্দ করে। জানি না, কথনো মনেই জাগে নি, তনুফ্রী জাত্যাভিমানী কি না। হলে হতেও পারে। কিন্ুু আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার তণণে সে যে কালটিভেটেড হয়ে

উøিছে তাতে তার জাত্যাভিমান চাপা পড়ে গিয়েছে। তার অহহ্কারী ভাবটা यদি আদৌ অহঙ্কার হয় তাহলে সেটা নিচয়ইই তার মেধা আর শিক্ষা-দীক্ষার অহক্কার। আমি মনে করি এটা মানুষ্রে স্বাভাবিক আ丬্যমর্যাদাবোধ। তার আচার-ব্যবহারের মার্জিত র্గপটার ভিতরে কতটা আা্তরিকতা থাকে এ প্রশ্ন অবান্তর, তা বে আমার উপভোগ্য সেটাই বড়ো কথা। এই অর্থ্ৰু তার বন্ধুত্ আমার কাছে মূन्यবান। दूদ্গিমান ও ব্যক্তিত্বান মানুমের বক্ধুত্ব তো যত্রতত্র মেলে না। এখানে হাজারটা সুন্দরী মেল্যের সজ্গে আমি দিনমান घুরে বেড়াতে পারি, সিনেমায়, থিত্যেটারে, ডিসকোতে যেতে পারি, পাক্েে বসে বা পথে পথে ঘুরে আইসক্রিম থেয়ে আর রাজ্যের অর্থহীন গল্পশ্জবে কাটিয়ে দিতে পারি, রাতে হন্টেনের দারোয়ানকে ঘুষ দিয়ে কোনো সুন্দরীকে রুদেও তুনতে পারি সে জন্যে মক্ষো শহরে মেয়ের অভাব নেই। কিন্ঠু তনুর্রীর সন্গে একদিন দন্তইয়েফ্সক্কির ‘ইডিয়ট’ দেখত্ যাওয়া, থিচ্যেটার শেষে ট্রাম্মে বা মেট্রো রেলের কামরায় পাশাপাশি বসে পারফরমারদের অভিনয়, মঞ্চের আলো, রুপসজ্জা, সঙ্গীত বা নাটকটির গভীর দার্শনিক ব্যঞ্জনা নিয়ে আলোচনা করা আমার কাছছ বেশি উপভোগ্য মনে হয়।

সবকিছূই এরকম ছিন। बে-তনুশ্রী কখনো নিজে থেকে আমার ঘরে আলে না, সে
 কোনো কারণ ছিন না। আর সক্ষ্যায় তার ঘরে গিয়ে আমার হত(ef) इল্রে ফিরে आসবারও কিছ্ম ছিন না। হায়, यमि সবকিছू সেরকম থাকত! यमि স্耳

 সম্পক্টা চিরকালের জন্য নষ্ট হর্যে গেছে। তারই ম(্ty) তন্মী্রী হঠাৎ নিজ্ে থেকে


একটা आকশ্বিক ঘটনা ছিল সেটা। ছিন্রিটা ব্যতিক্রম, একেবারেই পারম্পর্যহীন। আমাদের আগে-পরের দিনণুলোর সক্গে ওই দিনটি একেবারেই মেলে না। গ্রীষ্थকালে মক্কো শহর হিরো বনে যায় — এ आর নতুন কী। आর অমন ঝলমলে রোববার তো সারা গ্রীষকাল জুড়েই থাকে। কিন্ঠু আমরা কেন সেদিন ওরকম হয়ে গেनाম? को ভর করেছিল আমাদের ওপর? সেদিন তনুশ্রীর সন্xে আমার দেখা হবার
 কমপক্ষে বেনা বারোটা অব্দি ঘুযুতাম। কিন্ুू সকান ন’টায় বিছানা ছেড়ে ফুরফুরে জামা গায়ে দিয়ে কেন গেলাম ক্যাম্পাসের দোকানটার সামনে? আগের রাতে তো কোনো মদের আসর ছিল না মে অত সকালে লেমোনেড কিনতে ছুট্তে হবে। আর গেলেই বা কেন তনুশ্রীর সল্গে দেখা হয়ে শেতে হবে? দেখা না হয় হলই, কিত্ু কেন আমাকে বলতত হবে 'চল বেড়াতে যাই’, তাও আবার একেবারে রুশি স্টাইলে, রুশ ভাষায়? না হয় বললামই, আমার না হয় এবটু ঘোর লেগেছিলই, কিম্ুু তনুশ্রীকে কেন তাই খনেন উৎসাহে অমন নেচে উঠতে হবে? কেন সে তার গাষ্টীর্য ভুল্লে গেল, কেন তার ভারি ব্যক্তিত্দা অমন পানকের মতো হালকা হয়ে হাওয়ায় ভেসে উঠল? কেন সে

একটি বালিকার মতো অমন হেসে ঘাড় দুলিয়ে বলে উঠন ‘পাইদিওম’’ (চলো) এমন কি জানতেও চাইল না কোথায় বেড়াতে যাবp তারপর আমরা কেন বাস, মেট্রো, ট্রলিবাস-একটা পর একটা বদন করে করে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানাম সারাদিন? তারপর কেন সারাদিন হে้টে বেড়ালাম মক্কোর পথে পথথপ লেনিন হিলের মাথায় দাঁড়িয়ে মক্কো নদীর কালো পানির দিকে তাকিয়ে আমরা দু'জনেই কেন অমন ফুল্ম হয়ে উঠেছিলাম? মক্ষো নদীর পানি কি সারা গ্রীষ্াকালটাই অমন নয়? বার্চবনের সবুজ রঙ দেখে আমাদের কেন মনে হয়েছিন এমন সবুজ আমরা জীবনে কণেনো দেখি নিং আর কেন, কেন, হেঁটে হেেটে ক্রান্ত হয়েছি বলেই নদীর শানবাঁধানো घাটে গিয়ে পাশাপাশি বসতে হবে? আর বসনেই অমন উদাস চোথে নদীর পানির দিকে চেয়ে অমন ন户্টাनজিক হয়ে পড়তে হবে? পরস্পরকে নিজনিজ ছেলেবেলার গল্প শোনাতে হবে? এবং কেন, কোন ঐশ্ধরিক ইগ্তিতে মাথা-উম ঘন घাসের জभ্েলে গিত্যে আমরা একবার অলক্ষ্যে, অজান্তে পরপ্পরেরে হাত ধরেছিলাম?

যাক, এ-পর্যন্ত না হয় মানা গেল, আজ সকালে তন্থীীী আমার ঘরে না এলে এই সবকিছूর মட্ধ্য आমি इয়ত এত আষর্থ্যর কিছू দেখতে পেতাম না। इয়ত
 মানুষের মনেই ওরকম উৎসবের অনুভৃতি জাগে।


 এক-লिটারি বোতলটা? আমি না হয় মদ্যপ, মদ বিক্রি (ब)ŋ দেখলেই লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ি। কিন্ু তনুশ্রী কেন নিমেধ করল না? (কী ক্টে निষ্ষেধ করবে, সে কি জানত?) আর সেসব সওদাপাতি নিয়ে আমরা কেন আ হিক্টেনে না ফिরে গেলাম তন্থশ্রীর র্তুমে? আমার রুমে গেলে নিষ্ঠই কিছুহ্ষণের মধ্যে আরো কিছ্ বাঙালি এসে জুটত। অন্তত অনিম্মে থাকত। তনুশ্রী খুব জোর রান্নাবাড়া খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত থাকত, তারপর চলে যেত নিজের ঘরে। সবার সঙে সে হয়ত কনিয়াক থ্থে না। সৌজন্যের খাতিরে খেলেও দুল্যেক পেগের বেশি খেত না। ঘরে ফিরে যেত তাড়াতাড়ি। কিন্তু আমরা গেলাম তনুশ্রীর ঘরে। একসজ্গে রান্না করলাম, পেট পুরে খাওয়া-দাওয়া হল (ক্ষিদেও পেয়েছিন রাক্ষসের মতো!) তারপর কনিয়াকের বোতল খোলা হন। তনুশ্রী
 यাও, आমি খাব না’। বরং বার্চবনের দিকে বিশাল জানালাটা খুলে দিল হাট করে। বনের হাওয়া আর পাতার শনশন ঘরে এসে ঘুকতে লাগন। আমরা গল্প করতে করতে (আা্তর্य, कী অত গল্প করেছিলাম, কিছুই আর মনে পড়ছে না! खখ্রু মনে পড়ছে দু’জনেই খুব বকবক করেছিনাম!) কনিয়াকের গ্ञाসে চুমুক দিয়ে চললাম। একসময় বোতলের মদ অর্ধ্ধকের নিচে নেমে এল। তনুশ্রী কবিতার বই টেনে নিয়ে আবৃত্তি করে চলन অনর্গল (কার কবিতা? জীবনানন্দ দাশ, পাস্তারনাক, আন্না আখমাতোভা,

ইসিক্যেনিন, ওসিপ মান্দেলশ্তাম? মনে পড়ছে না! হয়ত এँদেরই কারো কারো।)। কেনো আঁতালামী গब্প নেই কারো মুথে। ৩ধু কবিতা, ৩ধ্রু বনের হাওয়া, ৩খু পাতার মর্মর! তনুশ্রীর রুমমেটটি ঘরে ছিল না। আমি ভেবেছিলাম সে হয়ত ফিরবে আরো পরে। কিন্তু রাত একটা বেজে গেল। তন্নুশ্রীর মুথ্ে তার নামগক্ক নেই। সে বরং আমার হাত থেকে সিগারেট নিয়ে একটা টান দিয়ে থক থক করে কেসেছিল আর চোখদুটি ছোট ছোট করে হেসেছিন। এ-পর্यন্ত আমার মনে পড়ে। তার পরের সবে কিছু মনে হয় স্বপ্ন। কখন কিভাবে কেন আমরা পরশ্পরকে চুমু খেতে খরু করেছিলাম আমি জানি না। আর চুমুতেই यদি শেষ হত... यদি...।

সকালে ঘুম ভেঙে আমরা কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারি নি। চা খাওয়া দূরের কথা, বিদায় সষ্ৰাষণ না জানিয়েই মুথ নুকিয়ে ঝটপট ওর ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা হল্টেলে ফিরে দড়াম করে নিজেকে বিছানায় ছ্ৰঁড়ে দিত্যেছি। কিনু ঘুম হয় নি, ঘুম ছুটে পালিয়ে গেছে, ছটফ্ট করেছি সারাদিন। রাতে ঘোর অন্দ্রি। সারা রাত ছটফ্ট, সারা রাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ। তারপর একটানা তনুর্রীর দেখা নেই। সাহস নেই তার ঘরে যাবার। বিষ্ধবিদ্যানয় বক্ধ, খোনা থাকলে ক্বাসে দেখা হত। उनूশ্রীও এল না একবারও। यদি প্রেম হয়ে যেত তাহলে আসত। না এসে প্লেরত না।
 আটকে রাখতে পারত না।

সাত দিন পর এক দিন দूপুরে রাস্তায় দেখা। চোখমুখ কাল্ল্ Pিয়ে গেল তার প্রেমে-পড়া মানুমের মুখের ছবি কোনো অবস্शাতেই ওর্প্র্য়্য না। তিক্ত, ভীষণ नষ্জিত মুथ, যেন এক কুষণে অঞ্ধকারে শয়তানের প্রক্রুষেণীয় आর রিপুর তাড়নায় এক অচ্মুত-অস্পৃশ্যের দেহ ব্যবহার করেছিল, দিন্নেব্রৌীন্নায় তার মুখোমুথি হতেই অপমানে, আঅ্মগ্নানিতে পিত্তি জৃনে यাচ্ছে। ‘প্রিভিয়েৎ’ ‘্রিভিয়েৎ’। তারপর যার যার পথে হন হন করে চলে যাওয়া। তারপর আর দেখাই নেই। যেন সে মক্কো ত্যাগ করে দূরে কোথাও চলে গেছে। কিন্ুু ঋবর পেয়েছি, কোথাও যায় নি সে। এখানেই আছে। খধু আমার সজ্েেই দেখা হয় না।

সপ্তাহ তিনেক পেরিয়ে যাবার পরেও যখন তার কোনো সাড়াশব্দ মিলন না তখন বুঝে গেনাম, তার সন্মান্নে, তার ব্যক্তিত্বের শে-ষতি হয়ে গেছে তা কাট্ট্য়ে ওঠার চেষ্ঠা করছে। আমার উচিত হবে না তার থোঁখব্র নেবার চেষ্ঠা করা। ওই রাতটাকে আমাদের দু'জনের জীবনে একটা মহাদৃর্বিপাকের রাত বনে মনে করতে হবে। সেরাতে সাক্ষৎৎ শয়তনন ভর করেছিল আমাদের ওপর। বড়ো ফতি হয়ে গেছে তাতে। একটা সুন্দর, নিটোল বক্ধুত্ব নষ্ঠ হর়্ে গেছে।

তার দিন চারেক পরে আবার একবার দেখা হল দোকানে। সেই ঠাণ, গঙ্ভীর মুখ। ‘প্রিভিয্যেৎ!’ ‘প্রিভিয়েৎ!’ এবার আমি একটু সাহস করে বনनাম, ‘বাইরে কোথাও গিয়েছিলে?'

তার ঠাণ্গা জবাব, 'না।’ তারপর একদু থেমে বলল, 'তুমি গিয়েছিলে কোথাও?'
ना।'
‘в’
তারপর দোকান থেকে বেরিয়ে ধীর পায়ে চলে গেল। ছুটির মধ্যে আর দেখা হয় নি। সেপ্টেম্বরের এক তারিখে নতুন সেমিষ্টারের ক্থাস তরু হল, আমি ক্লাসে গেলাম ना। এমনিতেই যেতাম না, তনুশ্রীর জন্যে কারণটা আরো গভীর হন। মুখ দেখাই कী করে? আমাদের সম্পর্কটা তো আর স্বাভাবিক হবে না। মনটা খারাপ হয়ে থাকত।

এরকম ঠাণা, থমথমম, নির্লিক্ অবস্থায় আজ সাতসকালে সে আমার ঘরে এসে সশরীরে হাজির! এর মানে কী? কিছूই কি নয়?...ঠিকই जো ছিল, আমাদের মুখ দেখাদেখি তো সহজ না হবারই কথা। आমি তো প্রেবয় ধরনের ছেনে নই, তনুশ্রীও যে মোটেই সেনসুয়াল প্রকৃতির মেয়ে নয় তাতে আর সন্দেহ কী? তাহলে কেন আমরা এত বড়ো একটা ঘটনাকে তুচ্দ বলে উড়িয়ে দিতে পারবং না, আমরা মোটেই তা পারি নি। পারলে সম্পকটা স্বাভাবিক হয়ে যেত, সকালে ঘুম ভেঙে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে আমাদের কোনোই অসুবিধা হত না। কিন্ু আমরা ওরকম নই।...এখন আমাদের প্রায়চ্চিত্যের দিন শেষ হয়েছে।...

আমার মুথের ওপর জুঁকে পড়ে ফিসফিস করে ডাকছে একটি মেয়ে, 'হাবিব ওঠো! বাইরে ভোর হচ্চে, আর দ্যাখো কী অপূর্বভাবে তুষার ঝরছে। সারা আকাশ জૂড়ে তুলোর ফড়িং, প্রজাপতি, পাথি! অই অলস ছেলে, ওঠা৷ না বাবা! এত ঘूমায় কেন, এই লিন্তেয়াই (আলসে)!'
 ফিসফিস করে কথা বলছে সে। টয়লেটে যাবার জন্য বেরির্যোর্দৌি গত কালকের মেয়েটি, आজিজের বাচ্ধবীর বাহ্ধবী। গল্প করছে পলেব্ত সীত্গ। আমাকে দেখ্থ বদমায়েশ পল চোখ টিপে দিল। লিয়েনা সুন্দরী অন্যদিক্কেয八্যু ঘুরিয়ে নিল।

চা খেয়ে খাতা-কলম नিয়ে ক্যাম্পাসের ক্কোন্থিনি গিয়ে লাইনে দাঁড়ালাম। নিজেকে এখন সুবোধ ছাত্র মনে হচ্ছে। প্রস্থিহ্রিশ্রিষদে আর প্রথম বর্ষে এরকম ছিলাম। তার পর লায়েক হয়ে গেছি। ইচ্ছেু প্নে ক্লাসে এলাম, ইচ্ছে হল না এলাম ना।

পেছ্ন ফিরে দেথি তনুশ্রী। আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, ‘এত সকালে!’
'এলাম। ঘুমাতে ঘুমাতে টায়ার্ড হয়ে গেছি।'
তনুশ্রী মৃদু হাসল। আর কিছ্ৰ বলল না। আমি আসলে মিথ্যে বললাম। আজ রাতে আমার ঘুম এসেছে সকাল পাঁচটার দিকে। তারপর এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে গেছে, আর আলসেমি করে তয়ে থাকি নি কারণ থাকতে পারি নি। আমি জানতাম ক্যাম্পাসে এনেই তনুশ্রীর সজ্গে দেখা হবে।

কোনো কথ না পেয়ে বলি, 'তুমি কি প্রতি বছরই বার্থডে সেলিব্রেট কর?'
'কেন বল তো?'
‘না এমনি, আগে কখনো থবর পাই নি তো!
'না, সেনিব্রেট করা জার কী। সক্ধেবেনা অভিজিৎ আর দীপক্কর এসে হাজির। বলল সেলিব্রেট করতে হবে। অন্তত রাতের খাবারটা খাওয়াতে হবে। তাই একফু ঘটা করেই রাঁধতে হন।

কিন্হু তার आগেই, দুপুরবেলা, যখন তুমি জানতে না শে অভিজিৎ আর দীপক্কর আসবে, তথন, ভার্সিটি থেকে ফেরার সময়, ঢুমি আমাকে বলবে সক্ধ্যায় তোমার ঘরে যেতে। জন্মদিনের দাওয়াত ছিন না সেটা? অন্য কিছू বলার জন্য যেতে বলেছিলে? কী বলার জন্যে? বললে না তো!

প্রন্নӊেো মনের ভিতরে তোলপাড় করে উঠল কিন্ু কিছू বলা গেল না। কিভাবে বलि?

কেন্টিন থেকে বেরিয়ে একসক্xে ল্লাসে যাই। পাশাপাশি বসি (অনেক দিন পর!)।
 একটা চমমুক দিয়ে লেকচার আরষ করেন। রুশ সাংবাদিকতার ইত্তিঘিসির উনিশ



 বোট। এবটা রচনাই তাদের মুখস্ত, আর কিছ্ জানা(ৃ)
 দেখা যাচ্ছে। কোনো কিছ্র চিত্তা না করে হঠাৎ বনলাম, কী ভাবছ??

সে বুঝি একদুখানি চমকে উঠন (এতই আনমনা হয়ে গিত্যেছিল!)। নড়़চড়ে বসে শিক্ষকের দিকে তাকাল, লেকচারে মনঃসংযোগের চেষ্টা বা চেষ্টার অভিনয় করতে লাগল। कী নিয়ে ভাবছে সে? কিছूই ধরতে পারছি না আমি। শিক্ষকের কথাఅলো এখन आমার এক কান দিয়ে ছুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছ। এক সময় পিছনের দিক থেকে কে যেন বলে উঠল, ‘দেখা যাচ্ছে জারের আমলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল সোভিয়েত আমলের চেয়ে বেশি!’
‘ওটা ছিন বুর্জোয়া সমাজ। বুর্জ্জেয়া সমাজে সংবাদপত্রের স্বপীীনতা আসলে ছম স্বাধীনত।। কোনো সাংবাদিক, কোনো লেখক তার চাকরিদাতার কাছ থেকে স্বাধীন ছিল ना।
'আর সোভিয়েত সমাজ্গ?'
‘ক্কদ্नि ভाপ্র্রাস (কঠिন প্রশ্ন)!'
‘মোটেই কঠিন নয়। শাদা চোথেই দেখা যাচ্ছ, কোন্না স্বাধীনতা নাই!’
'নাই বলবেন না, বলুন ছিল না। এখন কিছুটা স্বাধীনতা পাওয়া যাচ্ছে।’
‘কিছুটা স্বাধীনতার মানে আদৌ স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা মানেই পৃর্ণ স্বাধীনতা। ‘সেটা বোধ হয় পৃথিবীর কোনো দেণেই নেই।’ বলে ছেলেটির দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে শিক্ষক আবার লেকচারে ফিরে গেলেন।

তনুশ্রীর ভিতরের অস্থিরতাটা বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছে : একবার চেয়ারে পিঠ ঠেসে হেনান দিয়ে ক্লান্ত ভশ্জিতে তাকিয়ে থাকছে, একবার পিঠ টান করে বসছে, আবার ডেক্কে দু’কনুইতে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে মাথা নিছ করে থাকছে। এভাবে লেকচার শেষ হলে আমি সাহস করে তাকে বলनাম, 'ভাল লাগছে না, চল কোথাও যাই।’ কিন্ুু সে বলল, 'ঘরে যাব,।' বনেই হাটা দিল। পরের ক্বাস ছিল ফিলোসফির, মধ্যএশীয় প্রক্সের আলাদিনোভ যুব ভাল পড়ান। সবাই খুব পছন্দ করি ঢাঁকে। আমি বলनाম, 'ফिলোসফি ক্লাস করবে নাi?' তনুশ্রী মাথা ঝাঁকিয়ে হনহন করে চলে গেল। ওর পক্ষে এটা একেবারেই অস্বভাবিক আচরণ।

আমিও আর ক্বাসে না গিত্যে घंরে ফিরে ওয়ে পড়লাম। কিন্ু তয়ে শাত্তি নেই। আধা ঘন্টা পরে উঠে বেরিত্যে এবার ঘ্টলাম তনুশ্রীর হক্টেলে। কিমু তার দরজা বন্ধ। দরজার লকটা এমন শে বাইরে থেকে বক্ধ, না ভিতর থেকে বক্ধ করে ত্রক্ট্לী দরজা খুলছছ না তা বোঝার উপায় নেই। বেশ কিছ্ৰুণ ধাক্কাধাক্কি, ডাকাডাক্কিরে কোনো সাড়াশ্দ না পেক্যে ফিরে এলাম।

 গেলাম বুঝলে? আমি খ্যু.।' আমি আর দাঁড়ালাম নাত্রীরে খনব সানোয়ার ভাই, একদু কাজ আছে।'

তিনতनায়, আমাদের ফ্রোরে আমার ঘরের্রীমনে একটা দশাসই র্রশী পুরুষ পায়চারি করহে। কোনোদিন দেখি নি তাকে। ছাত্র বা শিক্কক কেউ নয় নিচ্ষ। দিনকাল বদলে গেছে, এখন অনেক উটকো লোকজন হক্টেলে ঢুকে পড়ে। পিস্তল ধরে ডলার-রুণবলও নিয়ে যায়। ব্যবসায়ী ছাত্রদের ঘরুলো তাদের টার্গেট, আর তারা আসে সাধারণত দুপুরের দিকে, যথন বেশির ভাগ ছেলে ক্রাসে চলে যায়। আমার একটু ভয়ভয় লাগল। করিডর একেবারে ফাঁকা। সব ঘরের দরজা বক্ধ। এ-মুহূর্তে দরজা খুলব কি খুলব না দোনোমনো করছছ, লোকটি কাছে চলে এল, ‘শ্নিশ্( এই লোন)!’
'শ্তে (কী)??
'‘্জিয়ে প্রোদাযুলসা দলারি ( ডनার বিক্রি হয় কোথায়)?'
'নি জ্দেস্ (এথানে নয়।)।'
'চিভো বাঈশ্সা, আ (ভয় পাচ্ছিস কেন রে)?'
চিভো বাঈয়াৎসা, নি প্রোদায়িম মী দলারি (ভয় পাবার কী আছে, আমরা ডनার বেচি না)।
‘আ গ্জিয়ে মাণ্ ইয়া কুপিৎ (কোথায় কিনতে পাব)?’
‘ইদিতেফ্ সিদ্মোই ব্রক (সাত নম্থর ব্রকে যান)।’
কিন্ুু লোকটি দাঁড়িয়ে রইল। आমি দরজা না খুলে প্রসাব করার ভান করে টয়লেটের দিকে হাঁটা দিলাম। তখন করিডরের শেষ মাথার ঘর থেকে বেরুল্ল সামু<্যেন। ওকে বনनাম, ‘ল্োকটা ডলারের ধ্ৰাজ করছে। ডাকাতি করতে আসে নি তো রে?

সামুয়েল লোকটির দিকে চেয়ে চিৎকার করে ডেকে উঠল, 'শ্তো ভি খাতিতি, মালাদোই চেলাভিয়েক (যুবক, আপনি কী চান)?' লোকটি আমাদের দিকে এগিয়ে आসতে লাগল। সামूয়েলকে বললাম, 'আমি যাই, ভাববে আমি নালিশ করেছি।’
‘দাঁড়া, डয় পাবার কী আছে?
'ওর কাছে পিস্তল থাকলে তুই কী করবি?’
‘দॉঁড়া না, দেখি ব্যাটা কী চায়।’
লোকটি কাছে এসে স্যামুয়েলকে বলল, 'তি প্রোদায়োশ দলারি (হুই ডলার বেচিস)?’
'निঢ্য়ে! তি আৎ কুদা (না, पूই কোেকে এসেছিস)?'
'ইয়া? ইজ গোরদা, পাচ্মিমূ (আমি? শহর থেকে, কেন)?'
‘প্রোত্তা তাক। নিশ্যেৎ, জ্দেস নি প্রোদাযুৎসা দলারি (এমনি। না, @ীীানে ডनার বিক্রি হয় না)।’

 ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি কি কেজিবি থেকে এসেছি নার্কিপ্রীআজব লোক তো তোরা)! বলতে বলতে লোকটি সিঁড়ির দিকে চলে গেল্ত ত্তির হাত দুটি জ্যাকেটের দুই
 ‘भাদাজ্রিতেল্না!' (সন্দেহজনক) আমি ভাবতে লাগলাম দেশটা কী ছিল আর চোখের সামনে কী হয়ে গেন। চুরি-ডাকাতির ভয় দূরে থাক, ভার্সিটির কেন্টিনে থেতে গিয়ে ভুলে জ্যাকেট কেলে এসেছিলাম একবার। ক্লাস শেষ করে গিক্যে দেখি কেন্টিন বঞ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কাচের দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে-চো়ারট্টেত বসেছিলাম, তার ঘাড়ে আমার জ্যাকেটটি দিব্যি ঝুলজে। রাস্তাঘাটে কোনো বিপদের আশঙ্কা কোনো কালেও বোধ হয় নি। মক্কোর অন্যান্য ইনস্টিটিউটের হট্টেলে বাঙালিদের সক্গে আড্ডা দিয়ে রাত বারোট-একটায় ঘরে ফিরতাম। পৰে কোনো দিন কেউ আটকায় নি। আর এখন হট্টেলের ভিতরেই ভয়, অপরিচিত লোকের সামনে ঘরের দরজা খোলারও সাহস रচ্ছে নा।

> লাঞ্চের সময় কেন্টিনে আবার তনুত্রীর সক্গে দেখা। ‘কোথায় গিফ্যেছিনে? আমি তোমার রুম থেকে ফিরে এলাম।’
> ‘একদু কাজ ছিন। কোনো দরকারে গিক্রেছিলে আমার রুহম?’
'ना এমनि।'
সে আর কিছू বলল না। আমরা খাবার নিয়ে এtি টেবিলে গিয়ে বসলাম। টেবিলট্টিত চারটি চেয়ার, আমরা বসেছি মুথোমুথি। আর দুটে চেয়ার খালি ছিল। आমরা কোেো কথাবার্তা না বলে খাচ্ছি, এক বৃদ্ধ খাবার নিয়ে এসে বসল আমাদের টেবিলে, তনুণ্রীর পাশের চেয়ারটিতে। বৃদ্ধের মাথায় চুল নেই, কিত্তু মুখভর্তি দাড়িগোঁ। পাটের মতো শাদা দাড়িগগাঁফের আড়ালে তার মুখ দেখা যাচ্ছ না। यত্ন করে গোঁ্ফের রাশি সরিয়ে একটু একটু করে তিনি খাবার মুখে দিচ্ছিলেন। ইঠঅৎ को মনে করে বনে উঠলেন, ‘তোমরা ভারতীীয় না? মাংস খাও কেন্’’ आমি ও ঢনूত্রী একসন্গে তাঁর খাবার্রে প্লেট-পিরিতচলোর দিকে তাকালাম আলু, টমেটো, গাজর, পেঁয়াজপাতা, বাধাকপির স্যুপ এইসব নিরামিষ। আমি বললাম, 'আপনি মাংস খান না दूঝিং?
‘ধেতাম একসময়। ছেড়ে দিব্যেছি বছর পঞ্চাশেক আগে।’
বৃদ্ধের মুখের দিকে ভাল করে তাকালাম এবার। তাঁর মুখমণলের ত্ক বেশ সত্জে, কপালে অবশ্য সামান্য বলীরেখা আছে। কিন্ু পঞ্চাণোর্ধ প্রায় সব জ্রশী মানুষ্রের কপালেই এরকম থাকে। কত হতে পারে এ-বুড়োর বয়স?

জ্গ্যেস করলাম, 'আপনার বয়স এখন কত?'
'কত মনে হয়?'
'আা্দাজ করতে পারছি না।’
'ত্বু বল দেঘি?
'‘थैয়षड़ि?
বৃদ্ধ হেসে বললেন, ‘লেভ তলস্তোয় শে-ব্কি পীরা যান তখন আমি পাঁচ বছরের বালক। মনে আছে তলস্তোয় কবে মারা গেছেন?’

তনুশ্রী চট করে বলল, "উনিশ শ’ দশে।’
‘এখন হিসেব কর তাহলে!’
आমি অবাক হয়ে তনুన্রীর দিকে তাকালাম। সেও ভীষণ বিল্মিত। এই তৃণভোজী বৃদ্ধের বয়স ৮৬ বছর!
‘রহ্স্যটা कী জান? নিরামিষ, সবুজ খাদ্য।’
ভদ্রলোক এমনভবেব বনলেন, আমার মনে হল তিনি অহ্কার করছেন। মনে হল, এত বয়সেও তিনি বে এমন সতেজ আছেন সেটা জাহির করার জন্যেই তিনি আমাদের সঞ্গে আলাপ জুড়েছেন।
'ভারতের কোন অঞ্চলের তোমরা?' জিগ্যেস করলেন তিনি।
তন্থশ্রী বলল, 'আমি ভারতের, ও বাংলাদেশের।'
তনুন্রীর দিকে চেয়ে তিনি ৩ধালেন, 'তোমার বাড়ি ভারতের কোথায়?'
'কলকাতায়।

বৃদ্ধ এবার তন্মশ্রীকে বললেন, 'তুমি হিন্দু।’ তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আর তোমার ধর্ম ইসলাম।' তারপর পাকা घন জ্রর নিচে চোখের মণিদুটো নাচিয়ে বनलেन, 'কী, ঠिক বলি नि?'

आমি বললাম, 'কিভাবে বুঝলেন? বাংলাদেশে কিন্ুু দুই কোটি হিন্দু আছে।’
 পছ্ন্দ হল না। তনেছি রাশিয়ায় ডাকিনীবিদ্যা, সন্মোহননবিদ্যা এইসবের ছড়াছড়ি। झ্কুनজীবনে সেবা প্রকাশনীর বইপত্র পড়ে এসব নিয়ে আমার বেশ আগ্রহ জন্মেছিি। পরে মার্কসবাদ আর সোভিয়্যেত পত্রপত্রিকা পড়তে তরুু করে ওসব ভুল্েেি। মক্কো आशি চার বছর। এথানে যদি সম্মোহনঅলাদের অত হিড়িক লেগে থাকত নিচয়ই এতদিনে দুয়েকজনের দেখা মিলত। आসলে বলশেভিকরা ওসব Јজমির কোনো সুয়োগই রাথ্েে নি। তনেছি কবিরাজি, হাতুজ়ে ডাক্তারি এসবও নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এখন অবশ্য দিনকাল বদলে গেছে, সারা দूনিয়ায় যা আছে এখানে তা না থাকলে को করে হয়p নানা উপায়ে লোকজনকে করে খাবার সুযোগ করে দেওয়ার নামই হচ্ছে গণতন্ত্র। আমার ฆুব সন্দেহ, এই বুড়ো কিছুম্ষণের মধ্যেই আমাদের হাত দেখতে চাইবে। তারপর বলবে, দশ আার দশ বিশ ডলার ষ্যলো! তাড়াতাড়ি খাঁ্যু্য সেরে ভাগত্ত হবে। ভার্সিটি কমপ্পেক্সের ভিতরে এধরনের উটকো লোক তেভোগে ছুতে পারত ना !
 को করেন?
'পপনশনে आাি।’
'মক্ষোতেই থাকেন?'
'ना।'

‘বেড়াতে এসেছেন?’
'豕।'

'না। आমি আসলে গিভ্যেছিলাম ইয়াসনায়া পালিয়ানা। প্রতি গ্রীভে আমি সেখানে যাই। লেভ नিকোলাঢ্যেভিচের সক্গে কথা বলি।'

उनूশ্রী চ্মৎকৃত। আমি ভাবি মতলববাজ বুড়ো গ/্প ফাঁদছে।

"ঁ্যা, তাঁর সগ্গে আমার কথা হয়। কিন্ুু তোমার বহ্ধুটি আমার দিকে চেয়ে আছে সন্দেহের দৃষ্টিতে।'
‘মোিই না, মোটেই না, কী বে বলেন!'
' আমি তোমার সন্দেহকে বিশ্মর্যে র্রপান্তরিত করে বলতে পারি যুবক, ঢুমি রুশ দেশে আসবার আগেই তোমার আা়্া এই দেশ বহহবার ঘুরে গেছ্ছ। তুমি একজন কমিউনিস্ট, কমিউনিজম তোমার কাছে ধর্মের মতো। তুমি লেনিনকে ম্বপ্নে দেখ।’

आমি ভাবি এ আর নতুন কথা কী? এতে বিশ্মিত হবারই বা আছে কী? এ-বুড়ো জানে বে এই দেশে যারা লেখাপড়া করতে আাস তারা হয় কমিউনিস্ট নয় কমিউনি户্টেদের ছেলেমেয়ে। আর কমিউনিট্টদের বিরুক্ধে সাধারণ অভিযোগ হচ্ছে বে ঈশ্ষরের ধর্ম তারা মানে না, তাদর কাছে কমিউনিজমই ধর্ম। তাহলে এ-বেটা কোনো জ্যোতিষী বা সপ্মোহনঅলা নয়!

आমি একটু তির্জকভাবে বলি, 'মনে হয় আপনি কমিউনিদ্টদের পছন্দ করেন না?'
'পাচ্মিমু আৎ নাচালা তাক্ প্রোতিভ্না (খরু থেকেই তুমি কেন আমার প্রতি এমন বির্রপ কেন)? তনস্তোয়ের কাছে যাই বনে?'
'ना না, আপনি আমাকে ভুল বুঝ্মেছেন। আমি মোটেই আপনার প্রতি বির্রপ নই। আর তলন্ঠোয় আমারও থুব প্রিয়। জানেন, আমার প্রিয় লেখক গোক্কি নয়,

‘বোঝে না, বোঝে না। তোমরা বে-রাশিয়া দেখছ এটা আসল রাশিয়ার রুপ নয়। লেনিন প্রকৃত র্তশ মন্নে মডেল নয় হে। লেনিনকে দেথে ক্সশ জাতিকে বোঝা যাবে না। সে জন্য তলন্তোয়-দস্তইয়েড্ক্কিকে দেখতে হবে।'
'আপনি আমার মনের কথাই বলেছেন।'
'তাহলে তুমি কমিউনিস্ট হও কী করে বাছা?'
'আপনি यमि কমিউনিষ্টদের ঘৃণা করেন তাহলে বুমতে পারবেন্নীসী'
'আমার কথা ওনে মনে হচ্ছে আমি কমিউনিট্টদের ঘৃণা কক্রি○'
‘'সেরকমই তো লাগছ্ছ।’
‘আর সেকারণণই তুমি আমার প্রতি এমন বির্রপ?’
 বির্রপ নই।’
‘চিক আছে, ঠিক আছে। লেভ নিকোলাইভিচের শিষ্য হয়ে আমি কি কাউকে ঘৃণা করতে পারি, বল?'
'পেনশনে যাবার আগে আপনি কী করতেন জিগ্যেস করতে পারি?'
'কেন, চাকরি করতাম। এদেশে কেউ বেকার থাকে না জান তো?'
'ক্কিসে চাকরি করতেন?'
'বলব? ভয় পাবে না তো?'
'डয় পাবার कী আছে?'
‘ঠিক, এখন আর ভয় পাবার কিছ্র নেই। গ্লাসনন্ত চলছে এখন। সিক্রেট এজেন্মিতে ছিলাম বিশ বছর।’

তনুশ্রী আমার দিকে চাইন। আমার একটু একটু ভয় লাগল। আবার মনে হল বুড়ো চাপা মারছে। আচ্ম, চাপা যদি না-ও মারে, ভয় পাবার কিছू নেই। আমার সজ্গে কোনো অ্যান্টিসোভিয়েত কর্মকাত্রের ভোগ নেই, ঢোরাকারবারিও করি না। তাছাড়া গ্যাসনत্ চলছে।

বনनाম, 'তাহলে তো আপনি অনেক কিছू জানেন। কিন্ুু প্রশ্ন হচ্ছ বিশ বছর কেজিবিতে কাজ করে আপনি তনস্তোয়ের ভক্ত হবার সুশ্যো পেলেন কিডাবে?'
‘সে অনেক নম্বা কাহিনী।’
'বলूন না একমু?'
‘ভিতরে ভিতরে আন্ঠে আন্তে ঘটেছে। বর্ণনা করার মতো কিছू নেই।’
'আপনি তো রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এখনও ন্ৰাজ-থবর রাথেন?’
'জাস্ট এ প্যাসিভ অনলুকার।’
'আপনি ইংরেজিও জানেন?'
‘ইংলিশ, জার্মান, পোলিশ, চেক, বুলগেরিয়ান, অ্যাড এ লিটল ক্রেঞ্চ অ্যাডড অ্যারাবিক! অ্যারাবিক টু রিড দি কোরান ইন অরিজিন্যাল।’

তন্থীর্রীর মুখ হা হয়ে গেল। আমার কিন্ুু বুড়োর ওপর থেকে সন্দেহটা দূর হচ্ছে না। প্রথমে থেমে থেমে কম কথা বলছিলেন। এখন রীতিমতো বেশি কথা বলা আরภ্ভ করে দিত্যেছেন।

তন্থুর্রী বলল, 'আপনি বুঝি বিদেশে কাজ করেছেন?'
आমি কৌতুকের সুরে বনলাম, 'দেশে দেশে ৩ఠচচরবৃত্তি?'
আমার হাসি সহজডাবে গ্রহণ করে মূদু হেসে বললেন, "অনেকট (f)? आমি কিন্ুू দিল্মিতেও ছিলাম দু'বছর। কলকাতায় গেছি বারকয়েক।’

তনুশ্রী বলन, 'তাই? তাহলে হিক্দি বা বাংলা শেথ্থন নি কেন্ন
'ইংব্রেজিতেই চলত যে! তাছাড়া জার কত শিখব বল?'
 ধরনটা কেমন ছিল, কী করতেন?'
 ইহুদিরা বোমা বিস্ষোরণ ঘটান। কাজটা ছিন সিআআইএ। সিআইএ কিন্ু ইহুদিডমিনেটেড একটা এজেপ্সি। সারা মুসनिম বিষ্ব বিক্ষোভে ফেটে পড়ন। আমরা ঠিক করনাম মুসनিম বিপ্বের বাইরেও বে প্রতিবাদ আছে সেটা দেখাতে হবে। দিল্মিতে ২০ হাজার মুসলমানের একটা বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন কর্রলাম। খরচ হন ৫হাজার रुপि।
'আপনারা মানুষ-টানুষও মারতেন নাকি?'
'না না। এমনিতে ওটা আমাদের রাস্তা ছিল না। ওটা সিআইএর রাস্তা। আমরা ফুসলাতাম, পলিটিক্যাল লিডারদের কিনতাম, কালচারাল অরগানাইজেশনগুলোকে টাকা দিতাম, লেখক-বুদ্ধিজীবীদের সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণে আনতাম, ছাত্রছা্রীদের বৃত্তি দিতাম..।'

৬゙ত্থ উঁত্,, এঞুলো তো করত আপনাদের কানচারাল সেন্টার আর এমব্যাসিণুলো। কেজিবি কী করত?
‘আর যাই করুক, মানুষ মারত না।’ হেসে বললেন তিনি, ‘সোজা কথায় বলি, পলিটিক্স ম্যানিপুলেট করত, আর থোজ খবর রাথত।’
















 ইউनिয়ন।"
 মনে করেন?


 কোনো ব্রেগসাজশ आছে किना’'









[^3]মিখাইন সের্গেইভিচ গর্বাচভ। লেনিন থেকে গর্বাচভ পর্যন্ত সাত জন গেনসেক (জেনারেল সেক্রেটারি)-এর মধ্যে হি ইজ দি বৌ্ট বলশেভিক লিডার। কিন্ুু তাকে লোকে ভুল বুঝবে। কারণ তিনি শে-স্বপ্নের কथা বলেছেন তা সফল করতে পারেন নি। তিনি আরো অনেক কিছ্ করতে পারতেন यদি কমিউনিই্ট ব্যাবস্থকে টিকিয়ে রেvে সংক্কার সাধনের চিত্তাটা ত্যাগ করতে পারতেন। তিনি ইতিমধ্যে ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার একটা দায়जার আছে না? সেটা তাকে বহন কর্তে হবে।'

তনুள্তী বলল, ‘ঠিক বোঝা यাচ্ছ না, আপনার মতটা কী। সমাজতত্ত না থাকলে...?
'সমাজতত্ত নিয়ে আমার চিন্তা নেই। ওটার 凶ে সমস্যা তাত কিছু কর্যার নেই। কিষ্ু সোভিয়েত ইউনিয়ন না টিকনে ব্যাপারটা ভালো হবে না। রিপাবলিকঞুলো একটার পর একটা স্বধীনতার ঘোষণা দিচ্ছে দেখছ তোং ইউনিয়ন ট্রিট্টিতে কেউ সই করতে চাইছে না। এটা হলে এ-অঞ্চলে আমেরিকা চলে আসবে, যুদ্ধবিপ্রহ লেগে यাবে। শাা্তি বনতে আর কিছ্ থাকবে না.. ।’

হঠাৎ থেমে বৃদ্ধ বললেন, ‘আচ্ম, অনেক সময় নষ্ঠ করলাম তোমাদের। এবার চলি। ভালো থেকো তোমরা।

কেন্টিন থেকে বেরিয়ে কানে এল চিৎকার। তাকিয়ে দৌ্ধি িiমাদের অলক হানদারকে দুটি ছেলে জাপটট ধরে এক দিকে টেনে নিয়ে যা


 অলক হেড়ে গলায় চিৎকার করে বকে চলেচে,গমাদারচোদ, আমি তোর ইভ্ডিয়ারে চুদি!’ আমি অলকের একটা হাত ধরে হিড়হিড় করে এক দিকে টেনে নিয়ে যেতে শেতে. বললাম, 'ইইছে কী? হামলাচ্ছিস কেন্ ইন্ডিয়া তোর কী করনল?' আমার বাংলা প্রশ্নের জবাবে সে সবাইকে তনিয়ে ঔনিয়ে রুশ ভাষায় চিৎকার করতে লাগল, 'শালা বলে কিনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা দান করেছে ইড্ডিয়া। শালার সাহস কত। আয় হারামজাদা, কি রকম দান করতে পারিস দেখি!

ঝগড়াটা বেঁধেছিন বিপ্ধবিদ্যালয়়র আত্তঃদেশীয় ফুঁটব টুর্নামম্ট নিয়ে। বিভিন্ন দেশ টুর্নামেন্টে অংশ নেবে। ভার্সিটি কর্ত্তপক্কের প্রস্তাব, বাংলাদেশ আর নেপাল যেহেহু ছোট দেশ তাই তাদের আলাদা টিম গঠন না করে বৌথভাবে একটা টিম হোক। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত আর পাকিস্তান আলাদা আলাদা একক টিম হিসেবে খেলবে, শ্রীলঙ্কা আর ভূটান মিলে একটা টিম আর বাংলাদেশ-নেপাল মিলে হবে একটা টিম। আমরা এটাতে আপত্তি করেছি। কারণ এই বিষ্ধবিদ্যালর্য় আমরা আছি আশিনব্বই জন ছেলেমেয়ে। অন্য দেশের সজ্গে মিলে আমাদের টিম গঠন করতে হবে কেনই আমরা রেঠৃরকে বলেছি, বিশ্ধবিদ্যালয় কর্ত্পপক্ষের এই প্রস্তাব আমাদের জন্য

অপমানজনক। এই নিয়ে কেরালার এক ছেলের সন্গে অলকের কথা কাটাকাটি। এক পর্যায়ে কেরানার ছেলেটি নাকি বলেছে, ‘আরে রাখ তোর বাংলাদেশ, তোদের স্বাধীনতা তো আমরাই দান করেছি!’ অলক সোজা বসিয়ে দিয়েছে এক ঘুসি, একেবারে চোয়াল বরাবর।

আমি যখন উত্তেজিত অনকের দিকে ছুটে যাই তথন তনুশ্রী সক্ত্র পড়়েছে। বাংলায় অলকের অণ্নীল গালাগাল তুে সে হয়ত বিব্বতত হয়ে তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে গেছে। তাকে আর কোথাও পাওয়া গেল না। নাঞ্চের পরে আর একটা ক্বাস আছে। তনুশ্রী হয়ত এবার ক্রাস্সে গেছে। কিন্ুু অলকের সন্গে এসব করতে আমার দেরি रয়ে গেন। आমি আর ক্নাসে না গিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটে এমনি গিয়ে ছুকনাম রাস্তার ওপারের দোকানটিতে। সেখানে লম্বা লাইন। ব্রিটেনের লাষ্স সাবান বিক্রি হচ্ছে। প্রতিটির দাম মাত্র এক রুবল। এখনকার বিচারে খুবই কম। হতে পারে ‘হিউম্যানিটারিয়ান এইড’-এর সামগ্রী। আরো বিক্রি হচ্ছে ফিদার ब্রেড, পাঁচটির একটি প্যাকেটের দাম ২ রুবল। বাঙালি বা ভারতীয়রা থবর পেলে দোকানের ম্যানেজারকে ঘুষ দিয়ে একজনেই সব কিনে নিয়ে যাবে। বাংলাদেশে একটি ফিদার
 (বাজারে এখন ১ডলার=80 র্রুবল) মতো। পাচ সেন্ট মানে বাঞ্ধর্দে⿵ি টাকায় २ টাকা $১ ৫$ পয়সা (১ ডলার=8৩ টাকা হিসেবে)। তাহলে এখানে প্ডিt র্রেডের দাম ২ টাকা $১ ৫$ পয়সা, আর ঢাকায় ২৫ টাকা। ఆনেছি মক্কোর চ্কিকি ইনস্টিটিউটের একটি
 লাথ টাকা।

কাঁ九ে ওজনদার একটি হাত পড়তেই ঘাড়ু ব2\%*ীিাম। গালিনা আলেকসান্দ্রভনা, আমার প্রস্থুতি অনুষদের র্রুশ ভাষার শিক্ষিকা। কত্তোদিন পর দেখা!
'তুমি তো বেশ বড়ো হয়ে গেছ হাবিব! একেবারে যুবক! বাক্ধবী জুটিত্যেছ?' আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বললেন। সাত-আট জনের একটি করে গ্রুপ একজন টিচারেরে কাছে রুশ ভাষা শিথতাম। তাঁর গ্রুপের সবচেয়ে ছোটখাট বলে আমাকে গালিনা সবচেফ়ে বেশি আদর করতেন। এই চার বছরে আমি হয়ত একদু বড়ো হয়েছি। কিত্ু যতোই বড়ো হই না কেন, আমার মাথা গালিনা.আলেকসান্দ্রভনার কাঁধের উপরে কোনোদিনই উঠতে পারবে না। তাঁর উচ্চত কমপক্ষ ছ’ ফুট।

আমি বললাম, ‘কেমন আছেন গালিনা আলেকসান্দ্রভনা?’9
‘জীবন ধারণ কঠিন হয়ে উঠঠছে। রুিটি-মাথনের সগ্গ্রাম ওরু হয়ে গেছে। বাদ দাও, তুমি কেমন আছ? দেশ থেকে চিঠিপত্র ঠিকমতো পাও তো?'

आমি মাথা দোলাই আর ভাবি, তিনি হয়ত এখন আর ছা্রছাত্রীদের জন্য

[^4]চকোলেট আনেন না, এখন ঢাঁর নিজেরই রুটির সঙ্কট দেখা দিয়েছে। হায় রে কী ছিল आর কী হয়ে গেন! এখন এই দেশের মানুষঞ্ণোকে আর পৃথিবীর অন্যসব দেশের মানুব্যের চেয়ে আলাদা করা যাবে না। এদের মধ্যে চমৎকার, অসাধারণ কোনো বৈশিষ্ট আর দেখতে পাব না।

বनলাম, 'কিছ్ কিনবেন?’
‘ना, এমনি দেখতে এলাম।
দোকানও তাহলে এVন একজন শিক্ষকের কৌহুহলের জায়গা হতে পারে। হাঁ, তাই হচ্ছে। এখানে এখন দোকাপাটের তাকের দিকে তাকালে পরিবর্তনটা টের পাওয়া যায়। বিদেশি জিনিশপঢ্র্র তাকণলো ভরে উঠছে আর মানুম্েের হাতের র্প্বল মূন্যহীন रয়ে পড়ছে। গত্কাল বে-জিনিশের দাম ছিল এক র্रুবল আজ হয়ত তার দাম হয়েছে পঁচ হ্র্থবল। এমনকি সকালে যে-জিনিশ এক র্রুবলে বিক্রি হর্যেছে বিকেলে সেটার দাম হয়েছে তিন বা পাচচ প্রুবল, অথবা তার চেয়েও বেশি।
‘দানিক্যেল, সামসন, ভানিদ, সোপখাল — ওরা সব কেমন আছছ?' গালিনা আমার গ্রপপের অন্য ছাত্রদের কথা জানতে চাইলেন। শে-মহিনা প্রতি বছর আট-দশ জন করে ছাত্রছার্রীকে র্পু ভাষা শিথিয়ে বিদায় করেন, প্রহ্থুতি অনুষদ শেষ করার প্ম যাদের
 রাখতে পারেন?
'সবার নাম আপনার মনে আছে?'
 শিগগিরই ভুলে যাব।' হাসতে হাসতে বললেন।
‘আপনার खোন নম্ররটা আামাকে দিন।
 ठिक्'
‘নিষয়ই করব গালিনা আলেকসান্দ্রভনা। আপনার কাছে আমার অনেক ঋণ। এতদিন आপনার থেঁজখবর রাথি নি খুবই অন্যায় করেছি। এখন থেকে অন্তত ফোন করব আাপনাক্ !

আমার মাথায় হাত দিয়ে চুল এলোমেলো করে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, ‘নি পিরিঝিবাই (অনুতাপ করিস না) !

রাতে অলক এল আমার ঘরে। আমি থাকি তিন তলায়, সে চার তলায়। সে ইতিহাসে পড়ে। পড়তে এসেছিল ইজ্জিনিয়ারিং। জংক পারে না বনে বিষয় পরিবর্ত্তন করে নিয়েছে ইতিহাস। এখানে আর্টস ফ্যাকান্টিকে সবাই টিটকারি করে বনে তানসিবাল্নি ফাকুন্তিয়েৎ (ড্যাi্সিং ফ্যাকান্টি)। পড়াশোনা কম আর বিষয়ণলো সহজ বলে। ইতিহাস, দর্শন, ভাষাত্ত্, সাংবাদিকত — এওুো নাকি সহজ বিষয়। অলক আর আমি একই বছর মক্কো এসেছি। ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ইতিহাসে আসার জন্য ওর এক বছর নষ্ট হয়েছে। প্রস্থুতি অনুষদেই থাকতে হয়েছে দু'বছর। অন্য শহহ্ন থেকে


কোনো বাঙালি এলে কথা প্রসজ্েে যদি জানতে চাইত আমরা কে কোন ইয়ারে পড়ি, তথন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অলককের দেথিয়ে বলত, ও প্রিপারেটরিতে পিএইচডি করছে। এই নিয়ে খ্রুব হাসাহাসি চলত।

অनক আমাদের মধ্যে সবচেয়ে মেজাজী, সবচেফ্যে মিঠক জার সবচচে়ে হজুগে ছেলে। কমিউনিদ্ট, অসেছে সিপিবির বৃত্তি নিয়ে। ওর বাবাও কম্রিউনিস্ট। অলক দেশে থাকতে সিপিবি'র গ্র্রপ মেপ্বার ছিন। এখানে এসেও তাই। আমরা এখানকার সিপিবি'র একই গ্রুপের ম্বোর (ছিলাম)। সব কাজে অনকের খুব উৎসাহ। পার্টির কাজে দ্রিণণ। এথানে আমাদের গ্রুপের বেশির ভাগ মিচিংই হত তার রুমে। মিট্ডেেে কথা সবাইকে জানানো, আবার মনে করিয়ে দেওয়া — সবই সে করত খুব উৎসাহের সক্গে। মিটিং শেষ্ে ওর ঘরে রান্নাবাড়া হত। বেশ ভাল রাঁধতে পারে সে। আর লোকজনকে খাইয়ে খুব আনন্দ পায়। সেইসব দিনওলোতে প্রতিদিন তার ঘরে অনেক লোক হত। যেদিন কেউ শেত না, অলকের খুব খারাপ লাগত। সে রান্না করে অন্য হক্টেলে গিৰ্যে বপ্ধুদের ডেকে আনত। বাবর তো রটাতে তরু করেছিন মে অলক ভাত মাছ মাংস রেঁধে হস্টেলের বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে খাবার লোক ধরার জন্য। এখন অবশ্য অলক প্রতিদিন রান্নী করে না। এখন আর সেই そৈ হল্ধাও হয় না। সবাই ব্যুস্ত হয়ে
 খাওয়া-দাওয়া হয়। এখন টাকা-পয়সার অভাব নেই, এখন অভাব্সमुযুক্যের। অলক
 হাজার-বারো শ’ ডলার নিয়ে ম(্কো ফিরে আরো কিছ్ ডজ্কেক্, খারটার নিয়ে গেছে
 বিক্রি করে সেই টাকা নিয়ে আবার সিজাপুর। এক-ূুস্রীসের মধ্যে সে বারকয়েক
 টাকার অন্ত নেই। অথচ বছর দুয়েক আগেও সিপিবি’র বৃত্তি নিয়ে এখানে এসে ব্যবসায়ী বনে গেছে এরকম কয়েকজন বক্ধুর সক্পে সে মারপিট পর্যন্ত করেছে। তাদেরকে সে ঘৃণা করত, কারণ তারা ‘বেঈমান’, ‘বিশ্ধাসঘাতক’। সে জানত না (আমিও না) যে ওই ছেলেরা সিপিবির নেতাদের মোটা অক্কের টাকা দিয়ে বৃত্তিশ্ুলো কিনেছিন। এখানে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধা দেবার কোনো নৈতিক অধিকারই আমাদের ছিন না। ঢাকা থেকে পার্টির নেতারা এলে আমরা এরকম ব্যবসায়ী বন্ধুদের ব্যাপারে অভিযোে করে জানতে চাইতাম, কেন তাদেরকে পাঠানো হয়েছে। আমাদের বোঝানো হত বে তাদের বাবা, চাচা বা মামারা আমাদের পার্টির అভাকাজ্জী। তারা বিভিন্নভাবে আমাদের পার্টিকে সাহাযা-সহযোগিতা করে, চাঁদা দেয়, বিপদে-আপদে আশ্রয় দেয় ইত্যাদি। কিন্তু আমরা যুক্তিতলো মেনে নিতে পারতাম না।

অनক বলল, 'আমার ঘরে চন, রান্না করি।'
'আর কে আছে?'
‘কেউ নাই। ভাল্নাগতাছ, না শালা। চল গিয়া রান্না করে খেয়ে-দেয়ে দাবা খেলব।'

আমার ঘরে কয়েকদিন ধরে রান্না ধরে রান্না হয় নি। অনিমেষ শহরে ফ্যু্যাট ভাড়া নিয়ে রাতে আর ঘরে থাকছে না। সে থাকলে রান্না হয়। আমি রাঁধতে পারি না। ক’দিন ধরে কেন্টিনে গাচ্ছি। আজ রাত্ একটু ভাত-মাছ পাওয়া গেলে ভালোই তো रश़।

মুরগি কাটতে কাটতে অলক বলল, 'শালারে দিছি বুঝলি, চোয়ালের হাড্ডি মনে হয় ভাইস্গ গেছ্র।

आমি প্ৰঁয়াজ ছুলছি, বলनাম, ‘একেবারে দেশের নাম তুলে ওরকম গালাগাল করহিলি, শালা ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ যুদ্ধ লাগাতে চাস নাকি?'
'আরে না, ওই শালা ইভ্ভিয়ানখলা একেকটা ভীতুর ডিম। আমাদের সাথে লাগতে আইব না।
'তবু তুই দেশ তুলে আর কাউকে কোনোদিন বকাবকি করিস না, বিপদ হতে পারে। আফপান হলে ওখানেই আর দু’চার জুটে শেত, তোর হালুয়া টাইট করে ছাড়ত।
‘আফগান হলে আমি লাগত্ত যাই নাক্কি? পাগল হইছিস ডুই? আফগান, আফ্রিকান আর প্যানেটাইনিখ্লার সাথে পারা যাবে না। তা দোস্ত দিছি শালারে। দাশ্শ আমার হাত ফুলে উঠছে।
 থোল্)।' প্রিপারেটরি থেকে বাবর অনককে প্রফেসর বনে ডাৎ্) পড়াயনায় তার 'কৃতিত্' দেখে।

आমি দরজা খুলে দিলাম। বাবর ঘরে ছুকে বনল, (<্রে, ইল্ডিয়ান একটার নাকি

 পাবে তাকেই বলবে, যাকে একবার বলেছে তীকক মে বলা হয়েছে তা ভুলে গিয়ে আবার বলবে।

পরচর্চা করতে করতে রান্না শেষ হল। বাবর তার জ্যাকেটের পকেট থেকে দু’ি কাঁচা মরিচ বের করল। দেশ থেকে আসার সময় কোনো বাঙালি বক্ধু নিয়ে এসেছে। তার কয়েকটি হয়ত বাবরকে দিয়েছে। পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কারো ঘরে ভাতমাংস পেলে কাঁচা মরিচ অতিরিক্ত তৃপ্তি ব্যোগায়। ত্ধু বাবর নয়, आমরা প্রায় সবাই এরকম। यে ঝাল এমনিতে কম খায়, সেও। দু’টি কাঁচা মরিচ নিয়ে তিনজনে কাড়াকাড়ি করে গলা-অব্দি ভাত-মাংস থেয়ে আমরা চিৎপাত چয়ে পড়লাম। প্লেট-হাত ধোয়ার জন্য করিডরের শেষ মাথায় কিচেনে যাবার সাধ্যটাও নেই এখন। বাবর বলन, ‘অनক কান যখন আবার খামু তখন প্নেট্গলা খুলেই হইব। আজ থাক, আমি ঘুমালাম।' টয়লেট পেপারে হাত মুছে সে সত্যিসত্যি ও<়ে পড়ন এবং কিছুষ্ণণের মধ্যে বিকট শব্দে নাক ডাকাতে আরக করে দিল।

আমরা হাত ধুর্যে বসে বসে সিগারেট থেতে খেতে টিভি দেখতে লাগলাম। একদু পরে অলক বলল, ‘নে দাবা হয়ে যাক।’

দাবার নেশা প্রচঔ নেশা। গেলতে বসলে কথন রাত ভোর হয়ে যায় টেরই পাই না। অनকের সন্xে আমি প্রায়ই দাবা থথলি। आগে ওর সঙ্xে দাবা থেলে অনেক রাত ভোর করেছি। এখন কম খেলা হয়, কারণ সে ব্যবসা-বাণিজ্য নিত্যে ব্যু হয়ে উঠেছে। অলক আজ নতুন প্রস্তাব করল। এমনি এমনি নয়, খেলতত হবে টাকা দিত্যে। মানে জুয়া। জুয়াও প্রচণ নেশার জিনিশ। आমি তা টের পের্যেছি গত সামারের ছুট্টিতে লডুন গির্যে পিকাডেলি সার্কাসে শখ করে জুয়া খেলতে ওরু করে। আমার সত্গে ছিল अनिম্মে আর আমজাদ। আমরা সবে নভুন পৌছছছছ, তখনো কোনো কাজ পাই নি। দুশ ডলার ভাঙিয়ে পের্যেছি ১১০ পাউন্ডের মতো। থাকার জায়গা পাওয়া গেছে এক সিলেটির রেনুুরেন্টে, কিন্তু কাজ তখলো মেলে নি বলে ওই সামান্য ক'টা টাকা নিত্যে রাস্তায় বেরুুলে কেমন যেন পা টলোমলো করত। কারণ সবকিছ্রু দাম ভীষণ চড়া। আর आমরা হিসেব করতাম র্রুবলে। একটা কলার দাম হিসেব করে যখন দেখতে পেতাম র্রুবলে দাঁড়াত্ছে পঞ্চাশের কাছাকাছি, তখন মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠত। তবু ওই ক’টা পাউড্ড পকেটে নিভ্যেই আমি জুয়ার বাক্সে কয়েন ঢুকিয়ে হারতে হারতে জিততে জিততে এমন নেশায় পড়ে গিত্যেছিলাম মে অনিম্মষ আর আমজদ আমাকে টেনেহিंচড়ে বের করে না আনলে আমি হয়ত ওখানেই সব টাকা থুইয়ে ফতুর হাক্রুল্যতাম।
 তাকে যদি জূয়া গেলতে ডাকা হয়, কী কব্রতে পারে সে?
 ফেরত দে।
‘সেটা আগে তুই ঠিক কর। তুই টাকা কেরত চাইম্কিক্রিনা তাই বল।’
'ना, आমি চাইব না।'

'তাহলে ওর্প হোক। বল, দান কত?'
'তুই বল।
'भाँठ रुबन।'
শব্দ করে হেসে উঠন অनক। একেবারে তাচ্ছিল্যের হাসি, হাসির ধাকায় যেন সে আমাকে উড়িয়ে দিতে চায়। আমার লজ্জা লাগন, সঙ্গেঙ্গে ఆ४রে নিয়ে বলনাম, 'না ना, দশ র্ত্বन।

অলক তারপরও হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল, ‘চিক আছে, ৩কু হোক, আঙ্ঠে আস্ঠে বাড়বে। লে সাজা। কালো নিবি না শাদা?'

টস হবে।'
টস করে আমি পেলাম শাদা। তিন চাল পরেই আক্রমণ ওরু করলাম। বেপরোয়া আক্রমণ, আজ ওকে ফত্রু করে ছড়̣ব। সহজেই জিতলাম। দশ প্প্বল পেলাম। আবার খেনা তকু হল। আবার জিতলাম। অলক হেসে বলল, ‘কতো জিতলি হিসাব করছ? হাফ ডলার! এবারের দান হবে চন্মিশ রুবল।’
‘ना, পैচিশ।’
‘আছ্ছ হোক পঁচিশ।’ आবার জিতনাম। পর পর জিততে থাকলাম। মাねখানে आমার সামান্য একদू ভুলের জন্য মট্টী মারা পড়ল, জিতন অলক। এবার সে বলन, ‘এবার পপ্চাশ।’

আআ্ম পঞ্চাশ।'
आমि জিত্লাম।
'এবার একশ।'
‘হোক একশ।’
आবার জিতলাম।
‘এবার পাঁচশ।
'बा, দू"ग।
'ना, তিনশ।
'ठिक आएে, তিनশ।'
आমি आবার জিতলাম। আবার জিতনাম। আবার। আমার পকেট ভরে উঠতে লাগল। উত্তেজনায় আমি घামতে নাগলাম। অলক একসময় ক্ষেপে উঠে বললল, ‘এবার भाচ"।

## 'রাজি।'



 থাক রে। আজ তুই পারবি না। ফতুর হহ্যে যাবি। জতত্য়ী आমি রাvব কোথায়?'

উঠ্ঠে সিগারেট জ্বালাত জ্বালাতে বলল, 'ఠনে দ্যাথ, কতো জিতলি।’
থেনে দেখা গেল সাড়ে তিন হাজার ক্রবল आমি ওর কাছ থথকে জিতে নিয়েছি। অবিপ্ধাস্য, এই টাকায় এখনো এরোফ্মতের মক্কে-ঢাকা-মক্কো ঢিকিট কেনা যায়। इঠৎ আমার कী হন, টাকাখেলো অनকের দিকে এগির্যে ধরে বনनাম, ‘নে, আমরা সত্যি সण্যি জুয়াড়ি নাকি?'
‘অঁহ! কেরত নিব না। হারছি হারছি। যখন নিব, খেলে জিতে নিব।’
'তাই বলে তোর সাথে ডেলি জুয়া থেলা লাগবে নাকি? নে ধর, ঢোর টাকা ঢুই নে।
‘অनক হানদার ছাবলা না। একশ ডলারও হারি নি। আর না খেললে না খেলবি।'
‘সিরিয়াসनि নিবি না?’
'অবশ্যই সিরিয়াসলি। কেন, पুই হারলে কি টাকা পেরত চাইতিস নাক্কিp না ভাবছস আমি তোরে ফেরেত দিতে চাইতাম?'
'না, সেটা না। এ টাকা আমি কী করব?'
‘কেন? খরুচ করবি!’
'জুয়া খখলে জেতা টাকা আমি খরচ কর্নব’
‘ও, আপনে তো আবার নীতিবাদী সাধুপুরুষ। তা খর্চচ না করনে দান করে দিবেন।’
‘আমি यদি সাধুभুকুষ হতাম তাহলে তোর ঘরে এসে ভাত খেতাম? তোর সিগারেট, তোর মদ খেতাম?
‘কিন্ু মনে তো হয় নিজেরে তুই তাইই মনে কর।’
‘ওইটা তোদের এমনি মনে হয়। তা মনে হলে আমি আর কী করতে পারি। যাই রে। কাল আবার খেনব, অবশ্য তোর যদি সময় হয়।’
‘কাল আমারে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্যে খেলবার চাও হারামজাদা!’ দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলন সে, টটাকা দিত্যে আমি আর তোর সাথে থvলুম না, হল?'

## 8


 হয়েছে। আজ বেলা ১২টা ১০এর ক্বাসে সে সেটি আমাদেক্যুফ্ডি শোনাবে। কথাটা
 আগে তার সন্গে দেখা হয়েছে, প্রিভিয়েe ছাড়া আর ক্তছছ্থীবলে নি। কেন সে আমার
 আমার ঘরে হাজির, তারপর সারাদিন অড্রুত আচ:Q, মনে হয় কিছ্ বলবে, কিন্তু বলছে না। আনমনা, বিরক্ত। ক্রাস থেকে বেরিয়ে বলল ঘরে যাচ্ছি। ঘরে গিয়ে লেথি নেই। থাকলেও দরজা বক্ধ করে ঘাপটি মেরে বসে আছে, আমার শত ডাকাডাকি, ধাক্কাধাক্কিতে সাড়াশ্দ নেই। তারপর থেকে যেন এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে। ব্যাপারটা কী? উক্কে দিয়ে নির্বিকার হয়ে পড়ার মানেটা কী?

এখন মনে হচ্ছে আমার সক্গে সে আর কথা বনতে চায় না। আমাকে দেখলেই যেন বা. তার বিরক্তি লাগছে। বড়ো অদ্রুত ব্যাপার! মনে হচ্ছে সে ভদ্রতাও ভুলে গেছে। অথবা আমার ওপর কোনো বিদ্দেষ বা ঘৃণা জন্মেছে। को দরকার ছিন...? কথাবার্তা তো বব্ধই ছিল। কেন তুমি দু’মাস পরে হঠৎ সাত-সকালে উদয় হলে আমার ঘরে? আমি কি তোমাকে আসতে বলেছি? হাতে-পায়ে ধরেছি? মাফ চেয়ে বলেছি যে যা হবার হয়ে গেছে, ভুলে যাও ওসব, এসো আমরা আমাদের স্বাভাবিক বক্ধু তৃটাকে পুনর্পছ্ধার করি? তুমি নিজেই গিয়্যেছ, যার ঘরে তুমি নিজে থেকে কোনোদিন যাও না, তার ঘরে গিয়ে তুমি তাকে সাত-সকালে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছ, তারপর ক্যাম্পাসে নিয়ে গেছ, ক্রাসে যাবার কথা বলে গেছ বনে, লেকের পাড়ে,

সেখানে গিক্রেও তুমি তার সজ্গে ভানো করে কথা বল নি, (না, সেজন্য আমি মাইড্ড করি নি, আমি বুঝতে পারি নি ব্যাপারটা কী, कী হয়েছে তোমার।) তারপর আবার ক্যাম্পাসে ফিরে গিয়ে ক্নাসে না গিয়ে হঠাৎ বললে ঘরে যাই..এত ঢঙের কী হল বল দেথি? সোজাসাপটা বলনেই পার মে আমার সক্গে তোমার আর হবে না, কাছে এসে পরথ করে দেখতে পেয়েছ যে বে-সপ্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে তা আর মেরামত হবার নয়। বল, হাবিব, তোমাকে আমার সহ্য হচ্ছে না, আমার সজ্গে আর কেনোদিন কথা বলো ना ঢूমি।

তনুশ্রীর কোর্স পেপারটির শিরোনাম ‘রবীন্দ্রনাথ, অরওওয়েল, শেভচেনৃকো এবং রাশিয়া’। শিক্ষকের ডেক্কে দাঁড়িয়ে সে পড়ে শোনাচ্ছে আমাদের। কিত্যু চেহারায় উৎসাহের কোনো লক্ষণ নেই, ক্বান্ত দেখাচ্ছ তাকে, ভেন জোর করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি’র উক্তি দিয়ে তনুশ্রীর সন্দর্ভটি ঁরু হয়েছে, সেই বিথ্যাত উক্তি, ‘রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেন..।' প্রথম দিকে সোভিয়েত ব্যবস্থা সম্পকে রবীন্দ্রাথের প্রশংসাসূচক বেশ কিছু উদ্ধৃতি। তারপর মন্তব্য নতুন রাষ্ট্রের নতুন শাসন-কাঠামোকে রবীন্দ্রনাথ পর্যবেক্ষণ করেছেিলেন মুক্ত মনে, (খাাब্t) ঢোটে।


 সোভিয়েতিকরণে তিনি বে বে অসগতি-অসামঞ্জস্য অনুভ্বকক্কেরিছিলেন, তা শ্পষ্টভাবে


 তারপর আবার అর্র হল রবীদ্র্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি : 'মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্ঠিগত সীমা এরা যে ঠিকমতো ধর্রতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে-হিসাবে এরা ফ্যাসিস্টিদেরই মতো। এই কারণণ সমষ্টির খাতির ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায় ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্ঠिকে সবল করা যায় না, ব্য্টি यদি শৃख্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ চনছে। এইরকম একের হাতে দশের চালনা দৈবাৎ কিছুদিদের জন্যা ভালো ফল দিত্ও পারে, কিন্ুু কথনোই চিরদিন পারে না। উপযুক্তমতো নায়ক পরস্পরাক্রন্মে কখনোই পাওয়া সষ্ব নয়.. ।
‘ব্যষ্টিবর্জিত সমষ্টির অবাত্তবতা কথনোই মানুষ চিরদিন সইবে না। সমাজ থেকে লোভের দুগ্গতুোকে জয় করে আয়ত্ত করতে হবে, কিন্ু ব্যক্তিকে বৈতরণী পার করে দিত্যে সমাজরক্ষা করবে কে? অসষ্ব নয় বে, বর্তমান যুগে বলশেভিক নীতিই চিকিৎসা; কিন্ুু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হতে পারে না, বস্তুত ডাক্তারের শাসন ব্যদিন ঘুচবে সেইদিনই রোগীর ওডিন।...’









 মতস্থাত্য্যাক্ মানতে চায় না। তারা বলে ওসষ কथা পরে হবে，আপাত区 কাজ উদ্মার




 মার্র করে নয়，তার নিয়মাে স্থীকর করে ．．＇
＇．．बেখানে মনুম তৈরি নেই মত তৈরি হয়েছে，সেখান্রাণি
 সুবুদ্ধি নয়，সেটাকে কাজে খাটাত খাটতে তবে তার ধ্কিষয় হয়। ওদিকে ধর্মতজ্মের
 বসে আছে；সেই শাল্রের সক্পে যেমন করে মানুষকে ট্রুটি চেপে «ূ⿺𠃊ি ধরে মেনাতে চায় — একথাও বোঝে না，জোর করে ঠেসেঠুসে যদি কোনো－এক রকরে মেলানো হয় তাতে সত্যের প্রমাণ হয় না। ব্যুত বে－পরিমাণই জোর সে－পরিমাণেই जপ্রমাণ ।．．＇

রবীন্দ্রনাথের এরকম আরো অজস্র উক্তি উছ্ধৃত করে তন্থ্রী বলল，বিশ্বনাগরিক রবীন্দ্রনাথ সমগ্র মানবসমজের হিতাহিত নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। ভারতের পরিণতি ফেমন ঢাঁকে ভাবিত করত，রাশিয়ার তবিষ্যৎ নিয়েও তিনি তেমনই উৎসুক ছিলেন। তনুশ্রী আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল，রবীন্দ্রনাথ সমাজতন্ত্রের মতাদর্শকে আক্রমণ করেন নি। তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল এই মতাদর্শের প্র＜়োগ－পদ্ধতি। মানব－প্রকৃতির বিপন্নতা তাঁকে পীড়িত করত সবচেয়ে বেশি। তনুর্রী আমাদের বলল，রোপীকে সুস্থ করতে বলণেভিক নীতিই বে চিকিৎসার পদ্ধতি তা বুদ্ৰে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন বে ডাক্তারিটা একটু জবরদ্ত্ত হয়ে যাচ্ছে।

ক্নাসের ম্ধ্যে এবার তজ্জন উঠন। শিক্ষক বললেন，‘কার্রো কোনো মন্তব্য থাকলে বলতে পারেন।’ পাকিস্তানের ইমতিয়াজ উঠে বনল，‘১৯৩০ সালেই টাগোর এটা বুবে

ফেলেছিলেন, এ তো সাংघাতিক কথা। হি ইজ রিয়েলি গ্রেট। এমনি এমনি তো আর তিনি नোবেল প্রাইজ পান নি! আমি অবশ্য তাঁর কোনো লেখা পড়ি নি। কিন্ুু মনে হচ্ছে পড়া অবশ্যই দরকার ।..’

পাশ থেকে শিক্ষক বননেন, ‘‘েশ বেশ, এথন আপনার বক্ত্যয বলুন।’
ইমতিয়াজ আমতা আমতা করে বলল, 'মানে আমি বলতে চাই, টাগোর সুদূর ইटিয়া থেকে কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে এলে এত কিছ্র বুঝ্েে ফেনলেন আর এই দেশের এত বড়ো বড়ো বিদ্দান ব্যক্তিরা কেউ তা বুঝল না? তারা আসলে কী চেট্যেছিল?
'তনুশিরি, আৎভিচায়েতে, শ্জো খাতিলি নাশি লিদেরি (তনুশ্রী, উত্তর দিন, আমাদের নেতারা কী চেয়েছিলেন)?' শিক্কক তনুশ্রীর দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন।

তনুশ্রীও হেসে বলন, 'সেটা आমি জানি না। চাঁরাই বলতে পারবেন कী চেয়েছিলেন তাঁরা। आমি বরং পড়া শেষ করি?'

শিক্কক বললেন, "হাঁ, आগে পড়া শেষ হোক। তার পর প্রশ্ন কর্রা যাবে। নাদা জাদাচ উম্নিয়ে ভাপ্রোসি (বুদ্ধিমান প্রশ্র করা উচিত)।'

ইমতিয়াজ নজ্জ পেয়ে বোকার মতো হাসতে লাগল। তনুর্রী আব(6) পড়তে ৩রু




 মালিকদের দারা নয়, यেমনটি আমরা মনে কর্রিলি ভাবতে অভাস্থ। এর হোতা হবে বুদ্ধিজীবীরা — নতুন অভিজাত আমলা, বিশেষজ্ঞ, ট্রেড ইউনিয়ন্নের নেতা, জনমত বিশেষজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ক ও পেশাদার রাজনীতিক। उন্শুীী অরওয়েলের এক সাষ্মাৎকর্রে একটি উদ্ধৈতি দিল, "আমি বুদ্ধিজীবী শব্দটি সম্পর্কে সিরিয়াস। উপহাসপ্রিয়, অন্যকে ধ্ৰেচা মারতে পারদর্শী বা তোতা পাখির মতো কেবল পুনরাবৃত্তিতে সক্ষম বুদ্ধিজীবীদের আমি সহ্য করতে পারি না।’

অরওয়েল অধ্যাহ্য়র শেমে তনুশ্রী আমাদের বলল, 'আমি কোনো নতুন কথা आপনাদের শোনালাম না। অরওয্যেলকে নিয়ে প্রচুর বই লেখা হয়েছে। নতুন করে ব্যাখ্যার অবকাশ দেথি না। রাশিয়ার অতীত, বর্তমান অবস্থা এবং অদূর ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার একটা ধারাবাহিকতা ৰোঁজার চেষ্টা করলাম মাত্র।’

এরপর সে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল আর্কদি নিকোলায়েভিচ শেভচেন্কোর লেখা বই ‘‘্রেকিং উইথ মক্কে’র সঙ্গ। বিশ্বাসঘাতকটির কথা আমি ঔনেছি। সোভিক্রেত কমিউনিদ্ট পার্টির একজন হোমরা-চোমরা ছিল সে। চাকরি করত পররাষ্ট্র মন্তণালয়ে। একসময় জাতিসংঘের পলিটিক্যাল অ্যাত্ড সিডিরিটি কাউন্সিনের আডার




 তারপন লে রক সময় লোতিত্যেত ইউনিল্যেন্র সল্গ সব সশ্পক ছ্নি করে আাম্রিকান










 উদৃতি দেওয়া आার্ ক্মল :















 আমাদ্রে অধ্যাপকরা বারবার আমাদের মাথায ঢোকানোর ঢেষ্ করতেন वে,

সোভিয়েত সমাজ শ্রমিক व্রেণীর দ্বারা শাসিত হচ্চে। আসলে প্রলেতারিয়েতকে বঞ্চিত করতত, ঠকাত এবং এখনো ঠকায় এলিট শ্রেণী। দু’একজন প্রলেতারিতকে অবশ্য ‘হিরো অফ সোশ্যালিট্ট লেবার’ খেতাবে ভূষিত করা হয়, সেটা করা হয় নেহায়েত প্রপাগানার স্বার্থ। আমাদের চনচ্চিত্রে, নাটকে, খবরের কাগজজ, জার্নালে, পাঠপুম্তকে সোভিয়েত সমাজকে শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বর্গ হিসেবে বর্ণনা করা হত। आসলে তা यে ছিল না এটা আমি বুঝতাম। সবাই বে এখানে সুথের সাগরে ভাসতে না, এটা না দেখতে পাওয়ার মতো অক্ধ आমি ছিলাম না ।..'
'..মার্কস, মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও রুশ বিপ্বব এবং তার নেতাদ্দর সশ্পকে বহু তথ্য আমাদের কাছে গোপন রাথা হত। ত্র্ষ্কির কোনো রচনা কোথাও পাওয়া যেত না। বিদেশে গিক্যে প্রথম आমি র্রশ কমিউনিষ্ট পার্টির বিপ্ধাসয়োগ্য একটি ইতিহাস পড়ার সুযোগ পাই। তার আগে ত্রeষ্ষি সম্পর্কে জানতাম, তিনি বিপ্ধাসঘাতক ছিলেন। জিনোভিয়েভ, কামিনিয়েভ, বুখারিন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য নেতাদের কোনো রচনা পড়ারও সুযোগ পাই নি আমরা। কারণ এঁদের নামের আগেও বিশ্ধাসঘাতক, দেশোদ্রোহী, জনগণের শক্র ইত্যাদি তকমা লাগানো হত। একইভাবে আমেরিকায় বসে আমি প্রথম জানতে পারি যে, কার্ল মার্কস ছিলেন সেন্গরশিবপের ঘোর বিরোধী। তিনি বাল্লছিলেন, সেপ্পরশিপ একটি নৈতিক অপরাধ, যা কেবল খারাপ ফলাফলই ছিরি ীরে।.. মার্কসবাদ বিষয়ে আমদের পড়াশোনার ক্কেত্র ছিন সংকীর্ণ। সবচ্চে্রে ब্রিশি স্তালিনের লেখা পড়তে হত আমাদের। মার্কস ও লেনিনের রচনার অপ্পেশিশেষও আমাদের
 বাছবিচার করা হত।..’

উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়ে যেতে লাগল তনুশ্রী ম্মাফ্যে মাबে নিজের কথা খুবই সামান্য। এই প্রবক্ধে তার নিজের বক্তব্যা হচ্ছে অ্রিতিাটুক आমি বুব্ে পারছি সোভিয়েত সমাজতান্তিক ব্যবস্থার একেবারে সিত্তিমূলে কতকশ্লি মারা|্ফক ত্রুটি আছে। রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত্ষুলো দিত্যে তনুর্রী মনে হয় দেখাতে চায় নি যে এই ব্যবস্থার কর্ণধাররা শয়তান বা ভఆ ছিন। শেভ্চেনৃকোর বই থেকে সে শে উদ্ধৈতিফেলো দিज্ছে তাতে মনে হচ্ছে সে সেটাই প্রমাণ করতে চাইছে।

বেশ দীর্ঘ একটি প্রবক্ধ नিVেছে তনুশী। খেটেছে প্রচর। সহপাঠী ছেলেমেয়েরা রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। এই না আমাদের তান্সিবাল্নি ফাকুন্তিয়্যেতের গর্ব। কিন্ুু তনুশ্রীকে এখন রীতিমতো অসুস্থ দেখাচ্ছে। একেবারে কাহিন হয়ে পড়েছে সে। অন্য কেউ লক্ষ করছে কি না জানি না, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সে অসুস্থ। এখন তাকে নিষ্ৃৃতি দেওয়া উচিত। নইলে সে ধপ করে পড়েও যেতে পারে।

কিন্তু না। তনুশ্রী তার প্রবঞ্ধটি শেষ করল। তবে কারো প্রশ্ন বা মন্তব্যের জন্যা অপেক্ষা করল না। তাড়াতাড়ি নিজের সিটে ফিরে গিয়ে বসে পড়ন। ছা্রছার্রীদের মধ্যে কিছू বলার তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। ক্রাস তেঙে গেল, সবাই বেরিত্রে পড়ন। आমি তনুশ্রীর কাছে গিয়ে বসলাম।



"बबఫ भाযাপ।"








পরদিন সকালে ক্বাসে. গিয়ে দেখলাম তনুশ্রী আসে নি। নিষয়ই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। গতকানই তাকে অসুস্থ দেখাচ্ছিন। মন বলল, ছুটে যাই তাকে দেখতে। কিন্মু পরক্ষণে মনে হন সে হয়ত বিরক্ত হবে। কিস্মু কেন বিরক্ত হবে? অসুখ চৃক্ষ্লে আমি কি ওকে দেখতে যেতে পারি না? নিজেকে অভিজ্ৎি বা দীপঙ্করের জায়গাফ্রাড়া করিয়ে





'কেন? की হয়েছে?'
তনুন্রীর র্রুমমেট মুচকি হেসে বলল ‘তেমন কিছ্ম নয়।’
মেয়েদের কতরকম মেয়েনী অসুখ থাকে, সেসব কথা জিগ্যেস করতে নেই।
আমি মনে মনে অপেক্মা করতে লাগলাম পলিক্নিনিক থেকে কখন তনুত্রী ক্যাপ্পাসে आসে।

আমার অপেক্ষার ধরনটা এমন শে তন্নুশ্রীর সজ্গে আমার যেন খুব জব্রুরি একটা কাজ আছে। সেটা না করা পর্যন্ত যেন আমার অন্যসব কাজ ও ভাবনা আটকা পড়ে আছে। অথচ ঢৃতীয় পিরিয়ডের ক্বাসে তনুশ্রী যথন এসে ছকন, আমি বেকার হয়ে গেলাম। আমার সব অপেদ্ষার অবসান হয়েছে, অপেশ্ষা করাই ছিন কাজ সে কাজ শেষ, আমি এখন বেকার।

আর ক্লাস শেশে সবাই বেরিয়ে আসবার সময় করিডরে আমরা কাছাকাছি হলে
 মৃদু মাথা দোলানো ছাড়া কোনো কথা আমি খুঁজে পেলাম না। ওর কুশল জিজ্ঞাসার জবাবে অন্তত ভদ্রতা করে 'তুমি ভাল তো?' বা এই ধরনের কিছू বনা উচিত জেনেও





 ढেবিল্লে মুধোমধি বসি, নীীর্বে খাই, जার आমার বোধ হঢে থাকে, এ এক








"्ञा।
आयি চাইলে পড়ত্ত লেবে না?
"চ্ভ্যে দ্থেত পার?"
অই র্ক্ম जার কथাবার্তর ছित्रि!

 नেমে... 1'













 याব कি না তা নিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছান গেল না। মনে একটা অস্থশ্তি, একটা বিরক্তি কাজ করে চলन। डয়ানক आলসেমি চেপে বসল সারা দেহমনে। গ্রীণ্थে সব आমেজ ফুরিয়ে বিষণ্ন ণুোট শরৎ আবির্ভূত হল। জানালার বাইরে পপলার আর ম্যাপল গাছের পাতায় হলুদ রূ ধরনল, বাতাসের উঞ্চতা হারিয়ে যেতে লাগল, শরতের ঠালা বাতাসে শীতকালের নির্দয় গক্ধটা এখন টের পাওয়া যায়। आমি ঠিক করনাম কদিন ক্লাসে যাব না। সারা দিন রাত ঘর থেকে বেরুব না। সক্ষ্যায় মদ কিনে এনে ফ্রিজে সাজিয়ে রাখলাম। সারি সারি তিনটি বোতল, মস্কোভ্কায়া ভদকা।

রাতে অনিম্মে এসে ফ্রিজ খুলে সারিসারি মদের বোতল দেথে আা্চ্য :
'को ব্যাপার? এত বোতল?'
‘বসে বসে খাব।'
'কেনং হন্টা की आপনার?
‘কিছू হয় নি। মদ খাওয়ার জন্যে কিছू হতে হয় না।’
অনিমেষ রান্না করে আমাকে খাওয়ায়। খেতে খেতে নিজের অকর্মণ্যতার অভিব্যোগ আমার মনের ভিতরে চাগিয়ে ওঠঠ : রান্নাটাও করে খেতে পারি ন্নাজ্রেবাই যা খুব সহজে পারে। খাওয়া শেমে একটা বোতন খোলা হয়। , অনিমেচ্ঠর্সির ছলে উপদেশ বর্ষণ করে ‘একা একা মদ খাওয়ার অভ্যাস কইরেন্ন ফিজিক্যালি

 রাখেন, কেউ ৰথ゙াজ করনে এ নামারে ফোন করতে বলর্লে

অनिমেষ চনে গেল। বাজে মাত্র রাত এগার্ধে। একা মদ খাওয়া আসলেই এবটা নিরানন্দ ব্যাপার। মদ্যপ না হলে কেউ র্রা একা বসে মদ খেতে পারে না। বোতলটা ফ্রিজে রেথে ক্লাসের রকটা বই নিত্য বসি। নিজ্জেকে তোলানোর ঢেষ্টা। কিছ্ একটা করুলে মনের অস্থস্তি কেটে যাবে, এ রকম আশা। কিন্ুু বইয়ের পাতায় তনুশ্রীর মুখ তেসে ওঠঠ। একেবারেই ছেলেমানুষী ব্যাপার। ক্乛ুলে পড়ার সময় কোনো কোনো কিশোরীর মুথ ভেসে উঠত বইয়ের পাতায়। কী হাস্যকর ব্যাপার! কিন্ুু এখন তন্মীর্রীর মুখমఆলকে প্রেমিকার মুখ বলে মনে হয় না। বাং তার রহস্যময় আচরণের একটা কিনারা খুঁজে পেতে মনটা আকুপাকু করে। আমি তার প্রেমে পড়ব এত সাহস আমার কই। কিত্তু প্রেম জাতীয় কিছ্ একটা ছাড়া আমার সঞ্ে তনুশ্রীর এরকম আচরণের আর কী কারণ থাকতে পারে?

অলক হালদার ডাকে, ‘বক্ধু, ও বক্ধু, ঘরে আছনি? দাবা খেলবা না?.. হাবিব আজ আমি তোরে খাইছি রে। আজ তোর জামা-কাপড় পর্যত্ত বেচা লাগবে। দরজা খোল, ঘাপটি মাইরা থাকিস না।

দরজা খুলে দিই। অলক ঘরে চুকে বসে রথমাননস সিগারেটের প্যাকেট খুলে ধরে আমার দিকে, ‘লে সিগারেট থা, আর হারার জন্যে রেডি হ।’
‘আজ আমি খেলব না রে। আমার শরীরটা খারাপ।’ একটা সিগারেট নিয়ে ধরাতে ধরাতে বলি।
‘ওইসব চলবে না। খvলবি না মানে?’
‘সিরিয়াসনি, শরীর খারাপ। কান খেলব।'
‘ক্যান? ইইছেডা কী তোর? ওরে শালা, মান টাইনা আইছ। ওঁহ् কী পচা মদ খাইছস রে? এ রকম গদ্দ ক্যান?

অनকের বড়োলোকী দেথে আমার রাগ হন। মক্কোড্ষ্কায়া ভদকার গক্ধ সে চেনে না এমন ভাব করনে গালে কষে একথানা চড় মেরে ওর ফুটানি ছুটিয়ে দেওয়া উচিত। এখন সে ম্মিরনোফ্ খায়, এটা জাহির করার জন্যে মক্কোভ্ক্কায়া ভদকাকে পচা মদ বनाর দরকার পড়ে না।

আমি ফ্রিজ থেকে খোলা বোতলটা বের করে টেবিলে রেথে দু'টো গ্লাস টেনে নিनाম। অनক একটু আष্চর্য হয়ে বনन, 'কী ব্যাপার? উপলक্ষটা कী?’
‘গতকালকের জিত্। নে।’
'তাহলে আজকে খেনে হার আগে। হারজিতের টোঁ্ট একসাথে করা যাবে।’
‘না দোস্ত। আজ মন ভাল নাই। নে, আজ দুজনে মদ খাই আর গল্পসল্প করি।’
 ক্কোয়ারে ত্যাটিং হইছে।' বলতে বলতে অলক বেরিয়ে গেন আর র্রেঘु, পরেই একটা ভিডিও ক্যাসেট অনে ভিসিপি জূড়ে দিয়ে অনিমেষের ডিভানে জার্থি করেে বসন। ছবি দেখতে দেখতে আমরা মদ খেতে থাকলাম।
 সোভিয়েত পুলিশের চরিত্রে। র্রুশ সাবটাইটেল থাকাৰী
 সোভিয়েত পুলিশের চরিত্রে অভিনয়কারী নায়কিটির শক্তিমত্তা, সৎসাহস আর প্রায়নির্বোধ প্রকৃতির সরলতা দেখে অলক হাউমাউ করে ক্রেদে উঠন, ‘দেখছ কী ভাল, কो সরল, को নিষ্পাপ, কী শক্তিশানী! আহারে আমার সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষত্ণলা এত ভান, এত সরল, এত निষ্পাপ!

এককালের ডাইহার্ড কমরেড অলক হালদার আজ ডলার ব্যবসা আর হংকং, সিঙ্গাপুর করে কাড়ি কাড়ি টাকার মালিক হনেও ওর মনটাতে, অন্তত মদের উত্তাপে এখন একটা কিছ্ ঘটে যাচ্ছ যার সন্গে আমার সলিডারিটি বোধ হয়। আমিও মদের ঘোরে অলকের গলা জড়িয়ে ধরি। তারপর গলাগলি করে মা-মরা দুই ভাই়্ের মতো কাঁদত থাকি।

সকালে একটা কুৎসিত স্বপ্ন দেথে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমার ঘরে আমাকে বেঁধে রেথে আমার সামনেই ઉঁয়োরের মতো মোটা আর কালো অলক তনুশ্রীকে রেপ করছছ। ঘুম ছূটে যেতে পাশে ঘুমন্ত অनকের পাছায় একটা লাথি মেরে ডেকে উঠি, ‘এই শালা ওঠ্! ক্লাসে যাবি না?’ লাথিটা বেশ একটু জোরেই হয়ে গেল। কিন্ুু আমার কুৎসিত স্বপ্ন দেখায় অনকের তো কোনো হাত নেই। তাকে লাথি মারার অপরাধটাকে

বন্ধুসুলভ आদরের রঙ দিতে ক্লাসের অজুহাত হাতড়াই। অলক কিন্ু আমার নাথির বিন্দুমাত্র তোয়াকা না করে নড়েচড়ে ভালো করে, আরও আয়েশ করে শোয় এবং নাক ডাকাতে তরুু করে। আমার অস্থির বোধ হয়, টয়লেট-বাথর্রম সেরে এসে অলককে ক্লাসের কথা বলে হাতে-পায়ে ধরে তুলে দিয়ে খাতা-কনম নিয়ে ক্লাসের উল্লশে বের হয়ে ক্যাপ্পাসের দিকে না গিয়ে নিজের অজান্তেই তনুশ্রীর ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াই। দু’টো টোকা মেরে দরজা খোলার অপেক্ষা করতে করতে আমার বুকের স্পন্দন বেড়ে ওঠঠ এবং দরজা খুলে ঘুম-জড়ানো চোখমুখে, আনুথালু চুলে তনুশ্রী আমার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে আমার চোথের দিকে তাকালে আমার দুই ઠ゙টঁট কেঁপে ওঠঠ এবং আমি আমার শককিয়ে আঠালো হয়ে ওঠা জিতটাকে কসরতে নাড়িয়ে ‘ক্লাসে যাবে না’ বনতে গিয়ে বলে ফেলি 'ভাল আছ?'
‘‘সো’ বলে তনুণ্রী দরজাটা আরও প্রসারিত করে ধরে। আমি, যেন সারারাত তার দরজায় ওঁত পেতে ছিলাম, যেন বহ্প্রতীক্ষিত সুযোগটা মিলেছে, সাৎ করে ছুকে পড়ি এবং দেথতে পাই তনুশ্রীর র্পুমমেটের ডিভান ফঁাকা আর টেবিলের এলার্মক্ুকটির


মাত্র আটটা! এ তো আমার জন্য এথনও রাত! লজ্জায় আমার দুই, কুন পুড়ে

 বসে ঢিপঢিপ বুকে তার দাঁত ব্রাশ করার শব্দ তনতে থাকি।



 নাকি সব সংকোচ, সব দ্বিধা এইবার জनাঞ্জলি দিয়ে তাকে বলে ফেনি ভালবাসার কথা! कীভাবে? কেমন করে মানুষ ভালবাসার কথা জানায়? আমি তোমাকে ভালবাসি —এ রকম হাংলামো কোনো ভ্র্রলোকে করতে পারেp এটা কি একটা বেशয়া উজ্তি নয়? না, आসাটা ঠিক হয় নি। মারাঘ্মক একটা ছাবলামমা হয়ে গেছে।.. এখন ওকে না বলে চলে গেলে কেমন হয়ং অন্তত এই মুহৃর্তের ব্বিতকর অবস্থা থেকে বাঁচা যায়। কিন্ধু পরে? পরে সেটা কি আরও বেশি ছাবলামো মনে হবে না? আর না বলে চলে গেলে তনুশ্রী তো আমাকে পাগনও ঠাওরাতে পারে !

টয়লেট থেকে তনুর্রী ব্সেশ হয়ে বেরিয়ে এলে কেটলির প্মাগটা খুলে দিল। ইশ দ্যাখো, आমি এমনই আনমনা ছিলাম বে কথন পানি ফুটেছে থেয়ানই করি নি। ওরকম ভটভট শব্দ করে কেটলিতে পানি ফুটছে আর আমি একটা আন্ত বেআর্কেলের মতো বসে আছি। ছিঃ আমার পদার্থহীনতার শেষ নেই!

র্তুটি কেটে, মাখন-জেনি লাগিয়ে একটা একটা করে ম্লাইস পিরিচে সাজিয়ে রেথে ফ্রিজ থুলে কয়েকটা ডিম নিয়ে, ফ্রাইপ্যান, হাত, মারজারিনের প্যাকেট ইত্যাদি নির্যে

দরজজা খুলে তনুশ্রী কিচেনে গেল। আর আমি একটা গাধা, অপদার্থ, গবেটের মতো বসে আছি। উঠ্ঠ জিনিশপপ্্তকো কিচেনে নিত্যে যেতে একটু সাহাय্য করব তা না...।

চোখের পনকে ওমলেট ভেজে নিয়ে এল সে। মৃদু ম্বরে 'নাও’ বলে চা বানাতে नाগল।

এইভাবে, আমার সীমাহীন বিঙ্বলতা আর তনুঙ্রীর বিম্ময়কর নির্বিকার आতিথথয়তার মধ্য দিয়ে নাশতা ও চা পান শেষ হবার পর সে আমার সামনে চেয়ারে বসে অবশেষে জিগ্যেস করে, কী হয়েছে বল তো?

আমি নিজেকে বলি : আমি একজন পুরুষ্ব আর সে একটি মেয়ে। একটি মেয়ে, সে যতই ব্যক্তিত্শালী হোক, তার সামনে একটা ছেলের এরকম ম্যান্দা মেরে থাকা চলে না। তাতে করে প্রাপ্য শ্রদ্ধাটুকুও মেলে না। বিনয়, সদ্কোচ, স্ব্প্পাষিতা ইত্যাদি খুবই ভাল শু। কিন্ুু প্রশ্যোজনের মুহৃর্তে ন্যাय্য আর শোতন প্রশ্নটা করতে না পারলে তুচ্দ হতে হয়, মনোরোগ মেলে না, শ্র্ধা পাওয়া যায় না। ৩খু শ্রদ্ধা করলে শ্র্ধার প্রতিদান পাওয়া যায় না, নিজেকে শ্রদদ্ধাজাজন করার জন্য এক লেভেলে দাঁড়িয়ে কথা বनতত হয়। আর বে-প্রশ্নট, বে-কৌহूহনটা তোমাকে এত যন্ত্রণা দিচ্দে, এত পীড়িত
 কারণ হয়েছে, এখন তুমি তাকে জিগ্যেস কর রহস্যটl को। এই প্রশ্ন ককhীর অধিকার তোমার আছে।

এবার তার একদ্ম ভাবান্তর : চোখের পাতা পড়ে একর্রাক্রী ম|থাটা একদ্মু নিছ হয়ে আসে। তারপর আমার চোথের ওপর চোথ রাথে।সে। তুর্রিপর চোথ সরিয়ে নিয়ে সে


আমার বুকের ভিতরে প্রথমে একটা হিমখঞ্রেঙে হুর্ণবিচুর্ণ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তারপর ক্রমশ একটা গরম ঘূর্ণি ঘনিয়ে উঠন।
'ইয়েস, আই মাট টেল ইউ... দ্যাট আই কান্ট হেল্প দ্যাট... দ্যাট আই, আই, আই... হাভ কনসিভ্ড... ।'

কে যেন আমার হুদপিন্েে নিচ দিক থেকে একটা প্রচণ ধাকা মেরে আমাকে বসা থেকে দাঁড় করিয়ে দিল। মাথার ভিতরে প্রচ চিৎকার ৩রু করে দিল এক নাঁক শিঔ। করোটির দেয়ানে চারদিক থেকে তারা দমাদম ধাক্কা কিল ঘুষি বসাতে বসাতে চিৎকার করে চলল। এবং আমার মাথাটা কড়মড় শব্দ করে ফেটে ভেঙে চৌচির হয়ে তনুশ্রীর ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ন। কবক্ধ হয়ে আমি 'কী হল, কী হল, হাবিব, অমন করছ কেন...' ऊনতে ওনতে, ৩নতে না পেয়ে, শ্রুতিকে বিভ্রম आর দৃষ্টিকে মায়া ভাবতে ᄃগবতে...

ডাক্তার বলন, 'আপনার শরীরে ঢেে রক্ত নাই, যা আছে আ্যালকোহন, আর পেটে *थू গ্যাস।

তনুঙ্রী মনমরা হয়ে পাশে বসেছিন। বনল, ‘খুব মদ খাচ্চ ইদানিং’’
ওর একটি হাত আমার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম, 'আর থাব না।’
ডাক্যার বলন, বিকেনে চনে যেতে পার্রে। ঠিক মতো খাওয়া-দাওয়া করবেন আর মদটদ একদু কম খাবেন। নইলে আবার আসতে হবে, তখন কিষ্মু ছ্রু-কাচি চালাতে হবে ।

বিকেনে आমি হাসপাতাল থেকে হক্টেলে ফিরে এলাম। তনুশ্রী সন্x এল না। आমি খুব করে বললাম কিন্ুু সে ঠাণাতাবে বলन, 'না, ঘরে যাই।'

যাক, দূরে থাকা আর কাছে থাকা এখন সমান কথা, এখন তো সে আমার মন জুড়ে আছে। শরীরে ক্রান্তি, কিন্ুু মনে কোনো অবসাদ নেই। একটা অহংকার, একটা সুখ, একটা প্রশাস্তি আমাকে অধিকার করে আহে। আমি বাবা হচ্দি। বাবা হওয়া কম কथা নয়। এখন একটু રৈচৈচ করা গেলে মন্দ হত না। ওরে, কে কোথায় आছিস, আয় তোরা দেখে যা বাবা হবার আনন্দে হাবিবের এখন कী তূরীয় দশা!

आজিজ এল চা চাইতে, আমি উদার হד্ঠে পুরো এক কাপ চা পাতি দিলাম ওকে। ডান পাশের ঘরের সিভেন ক'দিন ছিল না, আজ এ্রসে আবার উচ্চগ্রাম মিউজিক বাজাঠি তরু করেছে। আজ ওকে ভनিউম কমাতে বলব না। পল-কাদির্ৰ তুলটাকে কেন জানি হঠাৎ দেখত্তে ইচ্ছে করছে। কিত্ুু এ-মুহূর্তে ওরা বোধহয় ঘর্রেন্লিহ। অলক
 থেলব।
 করলেন? তা ছিলেন কোথায?'

'মানে, কী হইছিল? বলেন নি কেন? কখন
‘কান সকালে ফিট হয়ে পড়ে গেছিলাম। তনুত্রীর ঘরে। ও অ্যামবুলেন্স ডেকে হাসপাতালে নিয়ে গেছিন।
‘কেন? ফিট হয়ে গেছিলেন কেন?’

‘‘ে অনিয়ম আপনে করেন, গ্যাস্ট্রিক তো হবেই।’
দরজায় টোকা পড়ল। অনিমেষ দরজা भুলে দিলে তিনজন অচেনা লোক पুকে পড়ল। অনিমেষ 'আসেন, বসেন’ বলে দরজা বক্ধ করে দিন। লোকণুলো একে একে নিজ্রের নাম বলে আমার সজ্গে হান্ডশেক কর্ন। অনিমেষ তারপর বলল, 'আপনারা তো টাকা দিছেন পাকিস্তানিটারে। মুক্তাদির সাহেবকে তো আপনারা টাকা দ্যান নি।'
'মুক্তাদির সায়েবই তারে টাকা দিতে কইঢে দাদা। মুক্তাদির সায়েব কইল জার্মান অ্যামবাসির সাথে পাকিস্তানিটার ভাল খাতির আছে, ভিসা পাওয়া যাবে। এর আগে নাকি অনেক লোকরে সে ভিসার ব্যবস্থা কইরা দিছে।’ ওদের একজন বলল।
'জানি না ভাই, সেটা আমি বলতে পারব না।’ অনিমেষ বলল।
'মুক্যাদির সাবে কই? হে আমাগো দ্যাখা দিতাছে না ক্যান?'
'উनि এখन को করবেং উनার কী করার আছে?'
'কিছুটা দায় তো উনার ঘাড়েও বর্তায় দাদা, উनि না বললে তো আমরা ওই পাকিস্তানিরে টাকা দিতাম না।'
‘এ ব্যাপারে আমার কিছू করার ফ্ম মতা নাই।’
‘দয়া করেন দাদা, অন্তত কিছू ট্যাকা यদি ফিরে পাওয়া সষ্বব হয় তাহলেও আমরা বাঁচি। নাহনে আমরা একেবারে মারা গেছি দাদা।'
'আমি কী করতে পারি বলেন; আপনারা না বুঝ্েেতনে কেন মঞ্কো আসলেন, কেনই বা অচেনা একটা লোককে টাকা দিতে গেলেন; आমি কী করতে পারিং আাম তো পাক্স্ত্যানিটারে দেথিও নি। आপনাদের টাকা উদ্ধার করে দিব কিভাবে?'
"আপনে মুক্তাদির সাবরে একই কন দাদা। উনি কিছ্দ ট্যাকা ফেরত দেক।’
"আবার आপনারা সাহেবের কথা বলেন? টাকা কি উনারে দিছেন? উनि কেন আপনাদের টাকা দিতে যাবে কন তো দেখি?'
'অন্তত উনার সাথে আমাগো একবার দ্যাখা করায়ে দ্যান দাদা, আল্পা আপনার ভাল করবে!
 গেন ওর এইসব উটকো জনসেবা দেখে। লোকeৰোকে এবার্ঞির্রামি বললাম, ‘শোনেন, आপনারা ফ্ৰেসেছেন আপনাদের আাক্কেলের দ্রেষে) মুজ্যাদির সাহেব


 आছে?
‘দেশের মানুষ হয়ে যদি এরকম কথা বলেন ভাই,..।’
আমি বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে অলকের ঘরে গেলাম। অলক आর বাবর রান্নার আয়াজন করছে।
‘আইছ বক্ধু, আইয়ো। খাওয়া দাওয়া কইরা থেলতে বসুম, আজ তোমারে ন্যাংটা কইরা ছাড় ম ক্যামন?' অলক হাসতে হাসতে বলল।

বাবর বলল, 'কী রে, তুই নাকি হিচকা লাইগা পইড়া গেছিলিং তা তনুশ্রীর ঘরে গিয়া ক্যান? চড় লাগাইছিন নাকি?
'তুই ৫नলি কোথায়'

অলক বলল, কী রে? মালাউন মাইয়ার নগে ঢোর কিছू হইছে নাকি? ও মাইয়ার তো ফুটানি বেশি, বইয়ের ভাষায় কথা কয়, আর আমাগো বাংলাদেশিগো নমধ্দ্র মনে করে।
‘কীভাবে জানলি ডুই? আলাপ আছে নাকি?’
‘আলাপ नाগে নাকি? দুয়েকটা কথাতেই বুঝা যায়। ওরা কী, ঢৌধুরী না রায় বাহাদুর?'
'চ্র্রব্তী।
'घটি ना বাঙাল?'
‘এপার্রে। সাত্প্মিমে চলে গেছে।’
'সাবধান হাবিব! যারা দ্যাশ ছাইড়া গেছে এরা বাংলাদদশের নাম ওনলে জুলে ওঠ১। বাংলাদেশ এদের চক্ষুөল।’
'তাহলে তো ভালই, কিছু ঘটার সষ্ভাবনা থাকে না। নিরাপদ দূরত্ধ বজায় থাকে।'
ना, কইতেছিলাম তুই যেন তার প্রেমে না পড়িস। সে তো পড়বেই না সেটা জানা কথা।
‘কেন? এ রকম শিওর হয়ে বলতে পারিস কিভাবে? কলকাতার মেয়েরা কি বাংলাদেশের ছেলেদের প্রেমে পড়ে না?'

দ্যাখা, একটা উদাহরণ দ্যাথা ব্যে এপার থেকে চলে গেছে এরকম কোনো হিন্দু ছেলেমেয়ে বাং্নাদেশের কারো প্রেম্মে পড়ছে।'
 তিন-চারজন।’
 বাংলাদেশি ছেলেদের সাথে প্রেম করতে পারে, বিয়াও ক্বূG৩ারে, প্িমবজ্গের মেয়েরা না।
‘এটা তোর মনগড়া কথা। তোর ইনটেনশনটা বোধ্য়’ এ রকম, ঢুই নিজে হিন্দু বলে। তোর মরে যারা বাংলাদেশ তাগ করে চক্ধু, যিযেতে বাধ্য হয়েছে তারা যেন
 দেশের লোকেরা ভিটামাটি থেকে তাড়ায়ে দিছে তাদের সঙ্গ আবার কিসের সম্পক? এটাই তো বলতে চাস তুই? ঢুই হলে হয়ত তাই করতিস। কিত্মু সবাই এরকম মনে করে না।

বুদ্ধিজীবী মার্কা আবিসনেনিয়ে (ব্যাখ্যা) মারাইয়ো না। বেটা সত্যি আমি সেডা কইলাম। আমি তো ম্যালা ঘটনা দেখছি। কলকাতার কোনো মেয়ে যদি আমারে বিয়া করতে রাজি হয় তাহলে সে শর্ত দিবে, আমারে বাংলাদেশ ছাড়া লাগবে, তার সাথে কলকাতা যাইতে অইব। তুই বাল कী জান?'
‘ঠিক आছে জানি না। জানার দরকারও নাই। রান্না চড়া, ক্ষিদা লাগছছ।’
'মদ আন, তোর ঘরে না কয়টা বোতল দেখলাম কাল?'
‘ডডেি মদ খাওয়া লাগবে না। আজ আমার শরীর ভাল না। ডাক্তার কয় আমার রক্তে নাকি খালি অ্যালকোহন।

আররে থো তোর ডাক্তার। হালার পুতেরে জিগাইনি না আপনার নিজের রক্তে কি অ্যালকোহন ছাড়া কিছ্ম আছে? যা নিয়ে আয় একটা বোতল।'

রাত যখন একটা, আমি মাতান হয়ে অলকের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিত্যে জ্যাকেট নিয়ে রাস্তায় বের হই। হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়াই তনুশ্রীদের হট্টেলের গেটে। গেট বক্ধ। ভিতরে একটামাত্র বাতির নিচে বসে আছে স্তালিনের মত গৌফ্জলা বাখতিওর (গেটকিপার)। আমি কাচের গেটে ধাক্কা দিয়ে তাকে ডাকলাম। সে দেয়ান ঘড়িটার দিকে আ!ূল তুলে দেখান। আমি তাকে হাত নেড়ে ইশারায় ডাকলাম। সে কাছে এল। বলল, 'কী?'
‘পাঁচ মিনিটের জন্য ছুকত্তে দ্যান। আমার ক্লাসমেটের কাছে খুব দরকার।’
‘কাল সকানে।
'উমানায়ু ভাস, (মিনতি করছি) পাচ মিনিটের জন্য।'
‘नि কাক নিয়েe (কোনোভাবেই না)।’
'নু পাজানুইস্তা (প্নিজ)!'
'থাক কোথায?'
'আট নম্বর ब্বকে।'
‘দকুমেন্ত?
 সকালে।'
'তাহলে দকৃম্নেন্ত দেখতে চাইলেন কেন?'
‘थাতেলোস (মন চাইল) ।’
‘ভেদ এতা नि ๒ৎকা, মিनिয়ে সিরিওজना नाদা (ইয়া ন্য়, সिরিয়াসলি আমার" দরকার)।
‘ইয়া नि అচ (ইয়ার্কি করছি ना) ।’
'তালা ハ্থেলেন, আমার কাছে আমেরিকান সিগীরেে আছছ।'
'সিগারেট দরকার, কিন্ুু ভিতরে ভেতে দেব না;'
আআ্্া না দিলেন, খোলেন, সিগারেট খান।
তাनা খুলে দিল গোমড়ামূখো লোকটা। आমি ছুকে পড়লাম। রথম্যানসের প্যাকেটটা গুলে এগিশ্যে ধরলাম তার দিকে।

একট সিগারেট টেনে নিতে সে বলল, 'আমার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে।'
তাহলে একটা নিছ্ছেন কেন? আরও নেন।’
‘তোর লাগবে না?’ বলে সে আর একটা টেনে নিল।
'আরো নেন, আমার ঘরে আরো আছে।'
'না, আর बাগবে না, স্পাসিবা (ধন্যবাদ)। এখন যা, গেট লাগাব।'
'মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য যেতে দ্যান, প্পিজ।
'না, হবে না। বের হ।'
‘এতা নি ব্বাগাদারনাস্ত (এটা কৃতজ্জতা নয়)।’
‘ওখ্ তি খিৎরি! ডোত্ বিরি ত্ভায়ি সিগারিক্যেতি (ওরে ধূর্ত! এই নে তোর সিগারেট)।’
'ना না, ঠिক आছে। এমनि বলनाম। आমি তো ঘুষ দিই नि। ঠिক আছে চলে
 निয়ম দেখাচ্ছেন, ֶूँজজ দেখলে এখন এই হব্টেলে কতজন ছেলে পাওয়া যাবে জানেন?'
'জানি। তার্যা গেট বক্ধ করার আগে দুকেছে। এখন ঘরে ঘরে তল্মাশী করে তাদের বের করে দেওয়া সষ্বব না। তাছাড়া ওদের কেউ কোনো ক্রাইম করলে নিস্তার পাবে ना।
'আমি কি ক্রাইম করতে যাচ্ছি মনে করছেন?'
की জन्गে याण्फिস?
‘খুব জর্পরর্রি একটা দরকারে। সেটা ত্রাইম হবে না। নিচয়তা দিচ্ছি আপনাকে।’
কিষ্ু আমার দিক থেকে সেটা হবে নিয়মভ্ঋ করা।’
‘কিম্মু কেউ তো জানছে না।’
"তুß
'তাহলে সত্যি সত্যি যেতে দেবেন না?'
'ना।'
'আমি यদি আপনাকে বড়ো একটা ঘুষ দেই?'
‘‘বরদার।’
'আপनि ד্তানিনিস্ত নাকি?'
ঘৃণা করি স্তালিনকে।
'কেন্’’
‘‘্রুनी, জল্মাদ ছিন।’
'তাহলে আপনি গর্বাচভের ভত্তু?'
'গर্বাচভ দুর্বল, তাকে দিয়ে কিছू হবে না।'
'আপনার নেতা তাহলে ইয়েলৎসিন?'
"शा, ইয়েলৎসিন হচ্ছে মরদ।’
'তাহলে আপনার ঘুষ নিতে আপত্তি কেন?'
'ইঢ্রেলৎসিন ঘুষ খ্তে বলেছে নাকি?'
'না বললেও তার রাশিিয়ায় ঘूষ তো ঘুব জনপ্রিয়।’
'বাজে কथा।'
‘মোটেই বাজে কথা না। মক্কোর মেয়রও এথন ঘুম খায়। আমাদের ফ্যাকাল্টির ডিনও
‘ওসব বড়ো কারবারের খবর রাখি না।’
'বড়ো ঘूষ কি ঘूষ নয়?'
'মদ থেয়ে এসেছিস? বকছিস কেন এত?'
‘এই সিগারেটের প্যাকেটটা যদি পুরোটাই আপনাকে দিত্যে দেই, পাচচ মিনিটের জন্যে ছুকতে দেবেন?'

ना ।
যиদি একশ'টা র্রবল দেই?'
‘আथ্ তি নাখাল বালতুন! ইদি দামোই তিপির (আহ্ বেশরম বাচাল! ঘরে যা এখन) ।'
"আপনি এত ভালো, এত সচ্চরিত্র কেমন করে হয়েছেন? নিচচয়ই সদবংশের সন্তান आপনি?'
'নু!' (হাঁা-সুচক ধ্ধনি)
'তাহলে আমার জর্থরি দরকারটা জাপনি একদু বিবেচনা করবেন না কেন?'
‘नि বালতাই! নু ইদি। তোল্কা ডেরনিস্ বিস্ত্র (প্যাচাল বঞ্ধ কর। যা, কিতু ফिর্রে আসবি তাড়াতাড়ি)।’

आমি দৌড়ে চুকে পড়নাম। ফঁাকা লিফট্ট দাঁড়িয়ে ছিল। সোজা আট্তনায় উঠে গেলাম। টোকা দিলাম তনুশ্রীর দরজায়।

उনুত্রী দরজজা খুলে দিল। এত রাতে আমাকে দেথে সে একটুও অবাক্ত হন না,
 একটা ঢোক গিলে বनলাম, 'এক গ্নাস পানি দেবে?' সে আমাকে ভিত্রের্রে চুকতে বলল

 দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

 লাগবে।

লাগবে না।
আমরা বেলকনিতে এসে দাঁড়ালাম। পাশেই বার্চবন, তুযুন বাতাসে পাতা ঝরে याচ্ছে। বাতাস ঠাণ, তनুশ্রীর পরণে থধ্ধু একটা জামা।
'Aীত লাগছে না তোমার?
'আবার মদ থেয়েছ কেন?'
‘আচ্ম, ছেনে হবে না মেয়ে হবে?'
‘এত র্াাতে রাস্তায বেরিয়েছ কেন?'
'ছেলে হলে কী নাম রাথব, आর মেয়ে হলে কী?'
'ডুমি কি প্রতিদিনই মদ খাও?'
'বन ना, की नाম রাখব?'
‘কেন তুমি এমন মাতালের মতো মদ খাও বল তো?’
‘আর খাব না। সত্যি, দেখো, আর খাব না।’
'কেন এলে এত রাত্?'
‘এমনিই। সারাদিন ভেবে ভেবে একটা নাম থুঁজে পাচ্ছি না। को নাম রাখব?
সে চুপ করে গেল। রেলিঙে দু'কনুই ঠেস দিয়ে একটু সামনে ঝুঁকে অঞ্ধকার বনের দিকে চেয়ে রইল।
'মক্কোটা আসলেই খুব সুদ্দর, না? আচ্ম, কলকাতা কেমন শহর? ঢাকা কি্ুু খूব নোংরা, আর মানুষ্ে গিজগিজ। ঢাকা আমার একদম ভাল্েে লাগে না। কলকাতায়ও তে প্রুর লোক। তোমাদের পাড়াটা কেস্মন? আমি না, সেবার দেশে গেলাম কলকাতা হয়ে, কনকাত ইয়ারপোর্টে নেমে আফসোস হন, কেন ইন্ডিয়ার ট্রানজিট ভিসাটা নিযে এनাম না। প্লেন লেট দশ ঘন্টা, শহরটা ঘরে টুরে দেখা যেত। पুমি অবশ্য তথন এখানে ছিলে। ডুমি কলকাতা থাকলে আমি অবশ্যই ইडিয়ার ভিসা নিয়ে শেতাম। তোমার ফোন নান্ধারটা অবশ্য আমার জানা ছিল না, ঠিকানাও ছিন না। কিন্ু খুঁজে নিষয়ই পাওয়া বেত..।'
 এবার রেনিঙ থেকে হাত নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার ঘুম পাচ্ছে। অনেক রাত হয়েছে, ঘরে যাও।’

## ©

তনুखী ফের চুপ মেরে গেছে। এখন তার মুখে কুলূপ। অ(f) U্র্রখন প্রতিদিন ক্লাসে যাই, তার জন্যেই। তার পাশে বসে ফিসফিস করে কতোরি ধলি, খাতায় কী নাম রাখব’ निথে বিশাল একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ जैকে খার্অbj) ঢার সামনে মেনে ধরে থাকি, সে निর্লিপ্তভাবে একবার তাকায়, তারপর চোখ ফিরিয়ে নেয়। এখন তাকে घনঘন

 আমিও সেখানে যাই। এমনকি প্রতিদিন সক্ষ্যায় তার ঘরে গিয়ে ভিক্ষুকের মতো বসে থাকি। সে নেহায়েত দরকারি দুয়েকটা কथা বলে। যখন সে মাংস, আলু, পেঁয়াজ নিয়ে
 অথবা চাল ধুই। সে ধন্যবাদও বনে না, নিষ্ষেষও করে না। ভদ্রতাবশত সে আমার প্লেটে ভাত বেড়ে দেয়, আমি মুসাফিরের মতো নীরবে খাই, থেতে থেতে তার দিকে চোখ তুলে তাকাই, সে নীরবে খেয়ে চলে, কথা বলে না।

কেন? এরকম করছে কেন সে? এই রহস্যময় দুর্ব্যবহারের মানেটা কী?
'কী रয়েছে?
‘কই? কিছ్ হয় নি তো!'
'এমন করহহ কেন আমার সন্গে?
'কেমন কর্ছছি?
'সমস্যাটা कী বল তোp'
‘কোথায় ডুমি সমস্যা দেখলে?’
বিকেল মরে এসেছে। তমোট সন্ধ্যায় জানালার বাইরের জগৎটা ঠাণ, নির্দয়। গাছ্ৰলোর সব পাতা ঝরে গেছে। কালো শাখা-প্রশাখাখেো যেন প্রাণহীন।
'আর যাবি না তনুণ্রীর ঘরে?'
'না, আর নয়।
‘কেন?’
'की लाड?
‘কিন্হू তোর ছেনেটা? অথবা মেয়েটা? অথবা যদি যমজ হয়?.. আহারে দুর্ভাগা!’
আমার মুথে স্তন ટেসে ধরে আমাকে দুধ থাওয়াবার চেষ্ঠা করছেন আমার মা। 'খা থা, বড়ো দুর্বল হয়ে গেছিস। বাইরে মাইনাস টুয়েন্টি বাবা। ও কি? মায়ের দুধে অส্পচি? এমন ছেলে জগত্ আছে?'
'অত বড়ো ছেলেক্ ঢুমি বুকের দুধ খাওয়াচ্ছ? ও নিজেই এখন বাপ হচ্ছে। লেখাপড়া নাই, বাপ হয়ে বেড়াচ্ছে! এই শয়তান, এদিকে আয়। এই কে কোথায় আছ, হাত-পা বাঁধধো শয়তানটার।.. এই মেয়ে, নাম কী তোমার?
'তন্ন্রী চক্রবর্তী।
'বাড়ি কই?'
কলকাতা।
'नालिखটा की?

‘কেন? তুমি তার সন্তানের মা হচ্চ না?’
'তा शण्शि!'
'তাহলে?'

‘আমাদের মধ্যে ভালোবাসা নেই, সো হি মাই্ট লিভ মি এ্যালোন।’
'কিত্ু বাচ্চাট!?
'সে আমার।'
'তার বাবার দরককার নাই?
‘আমি যাকে বিয়ে করুব সে হবে তার বাবা।'
'কাকে বিয়ে করবে पুমি?'
'অভিজিৎকে।’
'আর আমি সেটা চেয়ে চেয়ে দেথব?'
'কী করবে ঢুমি?'
‘উবিউ, প্রোত্তা উবিউ (খুন করব, গ্রেফ খুন করে ফেলব)।’
দরজায় টোকা। খুলে দেথি আমার ফার্ট্ট ইয়ারের রুমমেট ইউরা। ভীষণ তকির্রে গেছে। চোয়ালের হাড়দ্দুটো বেরিয়ে এসেছে, মাইনাস সেভেন চশমার পিছনে চোখ দু’টো ঢুকে গেছে গর্তে। মাথাজর্তি সোনালি চুল অলোমলো বেড়ে উঠেছে।
‘কী ব্যাপার ইউরা, ক্যামন আছ? বহুদিন দেথি না তোমাকে। ভিতরে এসো।’
‘डিতরে জর যাব না খাবিব,’ বলে কাঁধের র্রককস্যাকটা ঠিকঠাক করে নিन। সেটির ভিতরে বোতল ঠাকাঠুকির শশ্ হল। ‘এখন আর ভিতরে যাব না। ঢোমার ঘরে কি খালি বোতন-টোতম আছে?

ও, তাহলে সে এখন শূন্য বোতল কুড়ায়! জাহারে!
'ইউরা, ভিতরে এসো। অনেক দিন পর দেখা, চা খেয়ে যাও এক কাপ।’ র্রুক্যাকটা কাঁ4 থেকে নামিয়ে, সষ্ববত বাংলাদেশি চায়ের লোভে ভিতরে ছুকল সে। পায়ের কাছে রুকস্যাকটি রেখখ বসল অনিমেষের ডিভানে। आমি কেটলিতে পানি বসিয়ে ওর মুখোমুখি বসলাম।
'বল কেমন আছ? চীনা ভাষা শেখা এখনো চলছে?'
ইউরা হাসে। ওর চীনা ভাষা শেখা নিয়ে আমি ঠাট্যা করততাম; 'ওকে ডাকতাম ইউরাং বলে। দিনরাত সে একটা ভাঙা টেপরেকর্ডারে চীনা কথা বাজাত আর রিপিট করতত অড্ুত সব ধ্ধনি। খুব পড় য়া ছেলে। এমন পড় য়া কোনো র্পশশ ছেলে আমি আর দেথি नि।
‘কতোদূর শেখা হল ? এবার চীনে যাচ্ছ-টাচ্চ নাকি ?’
আর গিয়ে কী হবে p এখন ইংরেজি শেখা দরকার।
'কেন ; আমেরিকা যাবে?'
'না গেলেও, ইংরেজি শিখলে হয়ত কাজকর্ম মিলবে।'
'মা কেমন আছে? টাকা-পয়সা পাঠায় এখनো?'
'না, মা মারা গেছে।'
'मে की? হঠাध;'
‘द্ট্রাক হয়েছিন।'
‘आহ!’
'তুমি কেমন আছ?'
‘আছি মোটামুটি।'
'তুমি বইপ্র আগের মতোই পড়?’
‘এখন বেশ ইন্টারেস্টিং বইপত্র বেব্রুচ্ছে। কিন্ু কিনতে পারি না।’
'বোত্ কুড়াচ্ম?'
'বই কেনার জন্যে নয়।’
 আছে, আমাকে নিকোলাই বেরদিয়াইয়েভের একটা বইয়ের ফটোকপি পড়তে দিয়েছিলে আমাকে? তখনও বইটা এখানে নিষিদ্ধ ছিন, মনে পড়ে?
‘কোনটা যেন? ও হাঁ, মনে পড়ছে। বেশ ভালো বই।’
‘এখনো তুমি অ্যান্টিকমিউনিস্ট? বোতল কুড়িয়েও..?'
'আমি অ্যান্টিকমিউনিট্ট? বনেছিলাম নাকি?'
'নও নাকি?'
‘সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজম হয় নি খাবিব। যেটা হয়েছে সেটাকে যদি তুমি কমিউনিজম বল তাহলে অবশ্য আমাকে অ্যান্টিকমিউনিস্ট বলতে পার।’
'কী হয়েছে তাহলে?'
'কমিউনিস্ট নামধারী একদল এলিটের ไৈ্বরশাসন। সীমাহীন ঋমতাধর আমলাতד্র আর মিথ্যার রাজ্ত্ব।’
‘আচ্ছা। কিষ্ঠু এটা অচিরেই থাকবে না। তখন তুমি বোতলও কুড়িয়ে পাবে না।’
'তাই তো হওয়া উচিত। কোনো কিছ্ইই তো কুড়িয়ে পাওয়া উচিত নয়। দেখ নি, যে-বোতল আজ আমরা কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে দোকানে দিয়ে আসছি, সেখলো কিভাবে ভাঙা হতp সামারে ভাঙা বোতলের কাচের ছড়াছড়িতে রাস্তায় চলা যেত না। এত অপচয়•পৃথিবীর আর কোনো দেশে আছেৃ কিন্তু আজ তো কেউ বোতল ভাঙে না।’
‘কিন্তু এই অপচয় ঠেকানোর জন্যে এত বড়ো মূল্য দিতে হবে? এখন যে ইচ্ছা করে তোমরা দার্দ্র্য ডেকে আনলে, সামলাবে কী করে?'
‘কী করে আবার? আমার কথা বলব; আপাতত বোতন কুড়িয়ে।’ হাসতে লাগল সে। তারপর বলল, 'কই, তোমার ঘরে খালি বোতল নাই নাকি?'
"আছে আছে। চা শেষ কর, দিচ্ছি।'

 দেবে না কেমন?'

দু’টি সুন্দরী রুশ মেয়ে করিডরে ঘুরঘুর করছে। (1) দিতে তারা একসময় আমার সামনে এসে দাঁাক্বী? একজন বলল, ‘বালশোয়
 দেখাচ্ছে।'

অनেক তনেছি সোয়ান লেক-এর কথা। দেখার সুযোগ হয় নি। বালশ্শোয় থিয়েটারেও যাওয়া হয় নি কখনো।
'কতো দাম একটার?'
'পাঁচ ডলার।'
'কাশ্মার (সর্বনাশ)! পাঁচ ডলারে কতো র্তুবল হয় জান তোমরা?'
'জানি। পौচচ ডলার এখনো শস্তা। ক’দিন পরে বিশ ডলারেও পাবেন না।’
'পাঁচ ডলারে দুইটা দিলে নিতে পারি।'
'না, পারা যায় না। পাঁচ ডলার কি আপনার কাছে বেশি কিছ্র?'
‘কী মনে হয় তোমাদের?’
'আপনাদের তো অনেক ডলার। আপনি কি ইড্ডিয়ান?'
'বাংলাদেশি। তোমরা কী কর?'
'সেকেন্ড মেডিকেল ইনস্টিটিউটে পড়ি।'
'টিকেট পেলে কিভাবে?'
'আমাদের বেচতে দিয়েছে।'
'কত পাবে তোমরা?'
'টিকেটে এক ডলার।
‘তোমরা তো অল্পদিনেই ধনী হয়ে যাবে।’
মেয়ে দু'টি হাসে। একজন বলে, 'নেবেন? নেন না দু'টো?’
অন্যজন ভ্যাগ করে, 'আপনার বাঙ্ধবী নাই?'
'না। তোমাদের কি বক্ধু আছ্?'
‘নি বুদিম আব এতাম (এ প্রসঙ থাক)। নেবেন দুটো টিকেট্? একটাও নিতে भाরেন।
'কম রাখবে না তাহলে?'
‘আমাদের লোকসান হয়।’
‘আচ্মা দাও দू’টো। তোমরা এত ভালো আর সুন্দর, তোমাদের কেরানো কি ठिक?'

মেয়ে দু'টি খুশিতে নেচে ওঠে। দশ ডলারের একটা নোট ওদের দিল্যু্যুজ্যিগ্যেস করি, ক'টা টিকেট বিক্রি করেহ এ পর্যন্ত?'
'আপনিই প্রথম নিলেন। আপনি নিচয়ই খুব ধনী?'
'না না, এ ডনার আমার বঙ্ধুর। সে ধনী।'
‘আছ্ম যাই। আবার এলে কিনবেন তো?’
‘কিনব, এসো। ঢোমরা খুব সুন্দর।’
‘্পাসিবা, দাস্ভিদানিয়া (ধন্যবাদ, বিদায়)
দশ ডলারে থিৰ়েটারের টিকেট কেনা রীতি জমিদারী ব্যাপার হয়ে গেল। ত্র তনুশ্রীকে যদি একটুখানি খুশি করা যায়।

তনুশ্রী খুশি। সে আগে কথনো বালশোয় থিয়েটার্রে যায় নি, সোয়ান লেকও দেথে নি। সে আমাকে জিগ্যেস করন কিভাবে টিকেট জোগাড় করনলাম। আমি বললাম ডলারে কিনেছি। দামটা দ্বিজুণ বাড়িয়ে বললাম। সষ্ববত এটাই তার কাছে আমার প্রথম মিথ্যে বলা। কেন বললাম জানি না।

থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আমরা ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকি। ভাবি তনুশ্রী অনেক কথা বলবে ব্যালেটা কেমন লাগল, থিয়েটার হলটা কেমন, ব্যালেরিনাদের পারফরমেন্স কেমন ইত্যাদি। কিন্তু সে তেমন কিছू বলে না। ৫্খু বলে, ভালো, বেশ ভালো। আসলে আমার ডলার দশটা গচ্চা গেল। তনুশ্রীর মন গলে নি। সে আমাকে আগের মতোই তার গাভ্ভীর্য দেখাচ্ছে। शাঁটত হাঁটতে আমরা মেট্রো স্টেশনের কাছে চলে आসি। দু’টি বৃদ্ধা ক<্যেকটি টিউলিপ ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিক্রি করবে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এরা ফুলবিক্রেতা নয়। কোথাও থেকে তুলে এনে দাঁড়িয়ে পড়়েছে

বেচার জন্য। इয়ত রুঢ-মাখন কেনার পয়সা নেই তদের। একটা টিউলিপ আমি কিনলাম। এগিয়ে ধরনলাম তন্থুশ্রীর দিকে। সে ম্নান হেসে ফুনটি গ্রহণ করন। আমরা সিंড়ি বেয়ে পাতান ট্টেশনে ছুকে পড়নাম। দু'মিনিট পরপর ট্বেন আসছে। বে কোনো একটাত্ উঠে পড়া যায়। কিন্ুু আমার এখনি घরে ফিরে যেতে ইচ্ছে কর্ছে না। বললাম, ‘প্নেখানভ ইনস্টিটিউটে আমাদের কিছ্ বক্ধু আছে, ওদের ওখানে বেড়াতে याওয়া যায়।' তনুশ্রী মাথা নেড়ে বলन, 'घরে ফিরব।' को আর করা! জেদাজেদির অবস্থা নেই। অগত্যা একটা ট্রেনে আমরা উঠে পড়ি। ঝুলত্ত হাতন ধরে পাশাপাশি দাঁড়াই। তনুশ্রীর চুলের গক্ধ এসে লাগে আমার নাকে। আমার ভালো লাগে। আপন মনে হয় তনুশ্রীকে। মনে হয় এই গক্ধ আমার অনেক দিনের চেনা।

এক স্টেশন পর একটি সিট খালি হলে আমি তনুশ্রীকে সেখানে বসতে বলি। সে বসে, আমি তার পাশে হাতল ধরে দাডড়িয়ে থাকি। ফিরের ফিরে তার মুখের দিকে চাই। সে আমার দিকে তাকায় না। কেন সে এমন ব্যবহার কর্হছ?

আরো একটি ট্টেশন পার হবার পর শিফকণ্ঠে হঠাৎ ‘পাপা’ চিৎকার তনে বগির याর্রীরা সচকিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে नাগन। থুंজতে হন না, এক যুবতীর
 শিখটি আমারই দিকে হাত বাড়িয়ে পাপা পাপা বলে ডাকছে আর তার্যাকে আমার
 একবার শিষটিকে দেখছে। শিঙটির মা তাকে ‘এতা নি পাপ্গ, @রা নি পাপা (এটা



 সুन्দরী যুবতী, বড়ো বড়ো নীল দুটি চোথ, সোনালি ছूল। তার শিঙ্টিও প্রায় তার মতোই ফর্সা, কিন্ঠু চুল কালো, চোথ দুটিও কালো। এবার আমি সাহস করে এগিয়ে গেলাম তার দিকে। शাত বাড়াত্ছে সে ডূটে এল আমার কোলে। পাপা পাপা বলে আমার গলা জড়িয়ে ধরন। পেছন ফিরে চেয়ে দেখলাম, তনুশ্রীর চোখ দু’টি যেন বিশ্ময়ে ফেটে বের্রিয়ে আসত্ চাইছে। শিখটির মা আমার পালে দাঁড়িয়ে আছে। কিছ্ৰকণ পরপর একটা হাত উঠ্ঠে আসছে তার চোথে, নিচয়ই সে অশ্রু মুছছে।

যাত্রীদের চোথেমুথে শে-সংশয় ছিল তা এথন নিপ্চিত এক বিপ্ধাসে পরিণত। কিন্দু তাতে আমার কিছ্ূ यায়-আসে না। বরং তনুশ্রীর মুখমঙলের দিকে চেয়ে আমার বেকৌতুক বোধ হচ্ছে সেটাই এখনকার সবচেয়ে মৃन্যবান জিনিশ। জনগণ যা ইচ্মা ভাবুক। তাদের ভুল ভাঙাবার কোনো দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না। आমি বরং কিচ্দহ্মণ তননশ্রীর বিম্ময়বিহ্মলত উপভোগ করি। দেখতে পাচ্ছি সে আমার ওপর থেকে চোথ সরিয়ে নিৰ্যেছ, घাড় বাঁকা করে চেত্যে আছে অন্য দিকে। জানি আমাকে নির্যে সে এখন জঘন্য রকম্মের সব চিত্তা করছে, জগতের নিকৃষ্টতম পণ্ট বলে গালাগাল

করছে আমাকে। তা করুক না! কিছ্মকণ তাই কর্পকক সে। এরকম চমৎকার একটা খেলা কি হাজার চেষা করেও সাজানো সষ্বব ছিল?

পুরো বগি নীরব। সুড়ূের ভিতর দিয়ে ট্বেনটার ছুটে চনার শা শা শদ্দ ছাড়া আর কোনো শ্দ নেই। শিษটি আমার গলা ঢৈৃপ ধরে আধো আধো বোলে তধান, ‘পাপা, গिদিয়ে তি বিল (আব্মু पूমি কোথায় ছিলে)?' ওর মা এবার ওকে মৃদू ধমক দিল, ‘অতা নি পাপা আজ্তন (এটা আব্ম নয় আন্তন)!’

লাইনের শেষ স্টেশনে ট্রেন দাডড়ালে সব যাত্রীর সক্গে আমরাও নেমে পড়ি। আাতন এখনও আমার কোনে। তনুশ্রী নেমে কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা হাঁটা দিয়েছে। आমি ডাক দিলাম, ‘দাঁড়াও, একসগ্গেই यাই। जার এসো, এদের সন্গে পরিচিত হই।’ তনুশ্রী ফিরে এল। মহিলা হাত বাড়াল আন্তনের দিকে। তার চোখ তেজা, লাল।
‘এর বাবা কোথায়?' মহিনাকে জিগ্যেস করি।
জानि ना।
'কোথাকার সে?'
'ইনিডয়ান। আপনারা?'
‘আমি বাংলাদেশের, ও ইভিয়ার।’
 চেচচাম্মেি ত্তে করে দেয়। কী যে মুশকিল হয়েছে!'
'কতো ওর বয়স?'
"乡ई’
'ওর বাবার সহ্গে যোগাযোগ নাই কতোদিনং'
'মাস তিনেক আগে একবার এসেছিল।'
'কোথায় থাকে জানেন নাp’
‘আগে হট্টেলে থাকত। এখন কোথায় থাকে ষলে না।’
'পড়াশোনা করে?'
'আগে কর্তত। এখন করে কিনা জানি না।’
‘‘大াথায়’’
'মায়ি ইনন্টিটিউটে।'
'আপনি कী করেন?'
‘দোকানে কাজ করি। আপনারা কি ছাত্র? কোথায় থাকেন? এর বাবার নাম কুমার। এ নাম্ম কাউকে চেনেন আপনারা? কোনো ধোজ-খবর না রেথে এইইকুন বাচ্চাকে নিয়ে সে আমাকে কী যে বিপদ̆..’ ঝরৰরর করে কেঁদে ফেলন মেয়েটি।

उন্থুীী জিগ্যেস করল, 'কী কুমার? পুরো নাম কী? ইনিিয়ার কোন টেটের ছেলে?'
‘উদিত কুমার’ ছডড়া আর কোনো তথ্য সে দিতে পারল না।
उनूप्রী అধাল, 'আপনার টেলিফোন আছছ?'
মেয়েটি তার ফোন নম্থর বলল। কিন্ুু তনুন্রীর কাছে কাপজ নেই। আমার হিপ পকেটে আমার টেনিফোন নোট্যুক আছে। মেয়েটির ফোন নম্বর লিথে নিলাম। সে

তার নাম বলন নাতাশা। তারপর সে আন্তনকে আমার কোল থেকে নেবার জন্য হাত বাড়াল। আন্তন এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে আমি তার বাবা নই। আমার গলা ছেড়ে দিয়ে সে মায়ের কোলে গেন। মায়ের কাঁধে গাল রেখে কর্রুণ চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল আমার দিকে। কিছ্ম বলল না। মা তাকে বলল, 'চাচাকে বিদায় বল!’ সে ফ্যাসফ্যাসে গলায় ক্বান্তভাবে বলল, 'দাস্বিদানিয়া।'
‘আজ ভোরে স্বপ্ন দেখৈছি আমাদের একটা ফুটফুটে ছেলে হয়েছে। তোমার মতো ফর্শা হয় নি, আমার মতো কানো হয়েছে। কিন্তু চোখ দু’টি ঠিক তোমার মতো সুন্দর হয়েছে। বড়ো বড়ো চোথে সে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। ওর চোথের মণি দু’টো গভীর কালো, আর শাদা অংশ তুষারের মতো শাদা। আর মজার ব্যাপার, শাদা পায়রার মতো ওর দু’টো সুন্দর ছোট ছোট ডানা আছে। ঘরময় সে ফুরুৎ ফুহৃో বব্ট্ উড়ে বেড়াচ্ছিল। আমি কত ডাকি, সে শোনেই না। কেবল ঘরের এ-কেশ্রা ঝ্থিকে ও-কোণ উড়ে উড়ে বেড়ায়। একবার সে বসল আমার বুকশেলশের উপ্পে, আমি বললাম, নেমে এসো! সে ডানা দু'টো নেড়ে ফুরুৎ করে গিয়ে বসন্টিলে রাখা জিরানিয়াম গাছটার উপরে।'

 সত্যি’। সে কিছू লিখল না। আমি এবার লিখলাম 'শুমি ম্বপ্ন দেখ নি?'

সে লিথন ‘আমি ব্বপ্ন দেথি না’।
आমি লিখলাম ‘যুবই বের্রসিক কथা!’
সে লিখन ‘‘েশ’।
আমি এবার লিখলাম, 'আমাদের এবার বিয়ের প্রষ্থুতি নিতে হয়।’
 কেন। ডুমি কী ভাবছ আমার জানা দরকার।’

তন্নুশ্রী তখু পড়ন, তারপর চোখ তুলে শিককের দিকে তাকাল। দর্শনের শিককক निৎশে পড়াচ্ছেন 'সুপারম্যান শক্তিশাनী ব্যক্তি। ৩খু শক্তিশাनो নয়, সে সাধারণ দশজন লোকের মতো নয়, আলাদা। অনন্য মানসিক শক্তির অধিকারী সে। এই শক্তি দিয়ে সে জীবনের হতাশাকে জয় করততে চায়। পরবর্তী কালে নিৎশের প্রতাব পড়ে আলবের কাম্যুর ওপরে। কাম্যুর সিসিফাস আর নিৎণের সুপারম্যান একই রকম।...জীবনের দর্শন মেটাফিজিক্যাল ডিসকোর্সকে অর্থহীন বলে নাকচ করে দিতে

চায়। তারা বলে মেটাফিজিশিয়ানদের উইজডম দিয়ে কোনো কাজ নেই, আমরা ওসব আলোচনার মধ্যেই নেই..।’

आমি খাতার দিকে তনুশ্রীর দৃষ্টি आকর্ষণের চেষ্টায় ওর কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে মৃদ একটা ঠেলা দিনাম। সে আবার তাকান খাতার দিকে। কিন্ু কিছ্ না निখে আবার চোখ ফেরাল শিক্ষকের দিকে। आমি এবার অধৈর্य হয়ে বলে উঠলাম, ককী হয়েছে তোমার, বল তো? এমন করছ কেন?’
'কী করছি?'
'जবাব দিচ্দ না কেন্?'
'কিসের জবাব?'
'অন্তত একশ' বার জিগ্যেস করেছি, কবে আমরা বিয়ে করব?'
'পরে।'
'কী পরে?
‘প্লিজ এখন চুপ কর। ক্লাস চলছে।’
‘ক্লাস চলছে তো কী হয়েছে? আমরা কথা বলব না। ঢুমি লিথে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।
'ব্যत्ठ হবার कী আছ্??'

‘শ্ শ্! প্রিজ এখন চুপ কর হাবিব।'
 চুড়ান্ত অবসানের উপায় ভাবতে ভাবতে আমরা থেখার্ুপ্রাছাব সেখানে দেখা যাবে জীবনেন বাইরের কথাবার্তা এসে পড়েছে। তথন্তসসে অ্যাগনোস্টিসিজমের কথা। পেসিমিট্টরা সেটাই অ্যাসার্ট করূে। নিৎてৈকিন্তু শেষ জীবনে উন্মাদ হয়ে গির্যেছিলেন। তবে জীবনের দর্শনের ইতিবাচক দিকটা হল ভালোভাবে বাঁচার চেট্টা করার জন্য এক ধরনের প্রেরণা এখান থেকে কেউ কেউ পেতে পারে। সবাই পারে ना। যারা স্বভাবত পপসিমিস্টিক তারা পারে না। থিয়োরি মানুষ্েে স্বভাবকে বদলে দিতে পারে না ।.. নিৎশের সুপারম্যানকে অনেকে বুঝতেই পারবে না। অনেকের কাছে সুপারম্যানকে নেগেটিভ ক্যারেকটার মনে হবে। কেউ কেউ হিটলারের মধ্যে নিৎণশর সুপারম্যানকে দেখতে পায়, আমাদের স্ঠালিনকেও কেউ কেউ.. ।'
‘কেন நপ করবব? হপ করেই তো গেল এতদিন। এখন আর চুপ করে থাকা.. ।'
‘শ্ শা..।’ পাশ থেকে একজন শদ করে উঠন। আশপালের ছেলেমেয়েরা আমার দিকে তাকাল। তনুশ্রী চোথে ভৎসনা ছুড়ে দিয়ে বিরকক্তিতে মুখ বিকৃত করে চোখ ফिরিয়ে নিল। आমি খাতা-কলম अणिয়ে উঠে পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলাম। নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, কথন ক্বাস শেষ হয়। রাগে, উত্তেজনায় আমার হাত-পা রীতিমতো কাঁপছছ। জ্যাকেটের নিচে ঘামতে তরু করেছে। এক মিনিট পরপর ঘড়ি দেখতে দেখতে, একটার পর একটা সিগার্রেট খেতে থেতে উত্তেজনা হুক্েে উঠতে

লাগল। আজ আর ওকে কোনো মতেই ছাড়ব না। একটা বিহিত করেই ছাড়ব। কী रয়েছে? এত ঢং কেন? সমস্যাটl की? को চায় সে সোজাসুজি বলতে পারে না? को করতে হবে আমাকে? মুসলমানিত্ব ত্যাগ করত্তে হবে? বাংলাদেণের মায়া ভুলে ওর সর্গে চিরকালের জন্য কলকাতা চলে বেতে হবে? তাহলে বলুক! বলে না কেন? কিছूই কেন বলে না সে? কী পেয়েছে আমাকে?

ক্রাস শেষ হন। দল বেঁধে ছেলেমেয়েরা নিচে নেমে এল। আমি উঠে তনুশ্রীর পিছনে হাঁটা তরু করি। ভাবি সে কেন্টিনে যাচ্ছ, ওখানে গিত়্ ধরব। কিন্ুু না, গেটের দিকে এળ্তু সে। গেট পেরির্যে বাইরে বেরুল। তারপর কোনো দিকে না চেয়ে সোজা হক্টেলের দিকে ছাঁট তরু করল। আমি তার পিজ্রিচ্ম আসছি, অথচ একবারও সে ফিরে দেখল না। যেন আমার কোনো অস্তিত্ত্ই নেই। আমি দ্রিত হেঁটে তার কাছাকাছি গিয়ে বললাম, 'দঁঁড়াও, কথ্থ শোনো। আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না কেন?'

সে জ্রক্ষেপ করল না। একই গতিতে এগিত্যে চলল। আমি তার পায়ে পায়ে চলতে চলতে বললাম, ‘এরকম நপ করে থাকার মানেটা कী? একটু দাঁড়াও, আমার কथা শশানো। চলো কোথাও একইু বসে আলাপ করি।’

একইভাবে সে ছুটে চলল, আমার দিকে ফিরেও তাকান না।
'এত করে বলছি, কী ব্যাপার? কোনো ক্রক্ষেপই করছ না বে?(ষ্)ীস্যাটা को তোমার?
 এসো না। পরে জলাপ করা যাবে। প্রথন তুমি যাও।
'না, আর পরে নয়। যা বলার আজকেই বলতে হ্রে অনেক যন্রণা দিত্যেছ তুমি আমাকে। আর নয়।’
 দিত্যেছে সে। ঠোঁট কামড়ে, সামনে ঝૂঁটে বাতাসে চুল উড়িয়ে হনহন করে ছুটে চলেছে।
‘আমাকে কি পাগল করে ছাড়বে তুমিং না নিজেই তুমি পাগল হয়ে গেছ? এই অ্যাবনরমাল আচরণের মানে কী?'

আর কোনো কথা না বলে সে আর্রো দ্রুত পা চালাতে লাগন। এখন তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে, হাত টেনে তাকে থামিয়ে 'আমার কথার জবাব দিত্যে যাও' বনে চিৎকার করা ছাড়া আর তো কোনো গত্যন্তর দেখতে পাচ্ছি না। কিন্ুু রাז্তার মাঝখানে সেটা করি কিভাবে? এখনো তো পাগন হয়ে যাই নি। নিজেকে একটু শান্ত করা দরকার এখন। বুকের ধকধকানি आর মাথার দপদপানিতে মনে হচ্ছে যেকোনো মুহুর্তে পপ করে পড়ে ব্যেতে পারি।

উদএান্তের মতো হনহন করে ঘুটছে সে। কোনো দিকে হুঁ নেই। রাস্তা ক্রুস করার সময় নির্ঘাৎ গাড়ি চাপা পড়ে মরবে। আমি তাকে মরতে দেব? সে মরে গেলে আমার ছেলের কী হবে? পাশ থেকে তার হাত টেনে ধরি, বেশ শক্ত করে।

থেম্ দাঁড়ায় সে, ‘এ কেমন ভদ্রতাp’
মন্তানি হয়ে যাচ্ছে, হাতটা ছেড়ে দিয়ে সামনে গিয়ে পথ আগলে দাড়াই।
‘এভাবে তোমাকে রাা্তা ক্রস করতে দেব না। পিছনে চল, আভারপাস দিয়ে পার হতে হবে।

সে কিছু বলন না। পিছ্ন ফিরে আডারপাসের দিকে যেতে লাগল। তার গতি কমে এসেছে। একইু একটু হাপাচ্ছ সে। ষীরে ধীরে হাঁ্টে, মুখে কোনো কথা নেই। आমিও যেন একটু দম ফির্রে পেলাম।

পাঁচ মিনিটের হাঁটা-পথ পের্রিয়ে আমরা তন্নুর্রীদের হক্টেলে ছুকলাম। সে ঘর খুলে আমাকে বসতে বলে বাথরুমে ছুকল। আমি বসে বসে অপেক্ষা কর্রতে লাগলাম। আমার কিছ্ চিন্তা করার নেই, নহুন করে কথা সাজাবার দরকার নেই। নতুন কোনো প্রশ্ন নেই। একটাই প্রশ্ন, কবে আমরা বিয়ে করছি। এই পশ্নের উত্তর আজ আমাকে পেতেই হবে।

অনেকক্ষণ পর তন্থীী টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসে, ক্লান্ত অশ্পিতে ডিভানে হেলান দিয়ে বসে। তার বুক ওঠানামা করহছ, নিষ্ধাস পড়ছে ঘনঘন। মুখটা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। চোথ দুটো যেন বুঁজে আসতে চাইছে।
 বক্ধ কর্।
'শরীর খারাপ নাকি তোমার?
 প্নিজ!' চোখ বক্ধ করেই বলন সে।

সাড়া দিল ना।
'পলিক্নিনিকে গিত্যেছিলে. ডাক্তার কী বলন?'
সাড়া নেই।
‘আমি এখন চলে গেলেই কি ঢুমি খুশি হও?'
নিশুপ, নির্বিকার।
‘কিন্ুু আমি যাচ্ছি না। এই অড্রুত ব্যবহারের মানে কী আজ তোমাকে বলতে হবে। অনেক হয়েছে। এবার মুখ খোলো। কী সমস্যা, কী বাপার তোমাকে বনতেই হবে।

এবার সে উঠে বসে আমার মুথ্থে দিকে তাকাল। একইু হাসার চেষ্ঠা করে বলল, দ্য্যাথো হাবিব, তোমার সজ্গে আমার কোনো শক্রুতা নেই। তোমাকে কষ্ঠ দেয়ার ইচ্ছে आমি মনে পুষে রাথি নি।' থামন সে, কথা হাতড়াতে নাগন।
'কিন্তু কষ্ট তো দিচ্ছ। কেন?'
'স্যরি, দুঃখ নিত্যো না হাবিব। তোমার মতো বক্ধু আমি আর পাই নি। তোমাকে দুঃখ দেওয়া খুবই অন্যায় হবে।
‘প্যাচগোজের দরকার নাই, আমি সোজা কথার মানুম। সোজাসুজি বল, প্রর্রেমটা की?'
'না, ঠিকই আছে। তোমার ভাবনার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। এখন আমাদের বিয়ে করা উচিত। কিজू বিয়ের ডিসিশান আমি নিতে পারি নি হাবিব।’
‘তোমার কথা আমার মাথায় ছুকতেছে না, বুঝায়ে কও!’
‘রেগে শেও না, আমার দিক থেকে কিছ্ সমস্যা আছে। কিন্ুু আমাদের বক্ধুত্বের কোনো ক্ষতি হবে না।’
‘এ আবার কোন ধরনের ভদ্রলোকী কথাং আমি কিন্মू কিছূই বুঝতে পারছি না। খুলে বন, কেন বিয়ে করবে না, কী সমস্যা, বিয়ে না করলে আমাদের বাবুর कী হবে, কী পরিচয়ে সে বড়ো হবে, লোকে কী বলবে — বল, আমার মগজ কম, সব বুঝায়ে বল আমাকে।
'আন্তে হাবিব, শান্ত হও! উত্তেজনার কিছ্ম নেই। অবুঝ হলে চলবে কেন?'
"হা आমি অবুぬ। ঢুমি আমাকে বুবাও!'
'আমার কিছ্দ সমস্যা আছছ।'
'की সयन्या?
'তা তুমি জানতে চেয়ো না। জেনে কোনো লাভ হবে না।'
'না, আমাকে জানতেই হবে।’
'আমি বলচে পার্রব না হাবিব।'
‘কেনং তুমি কাউকে ভালোবাসো? ক্থা দিয়েছ কাউক্কে'০
'ना না, ওসব কিছू নয়।’
'তাহলে कী?'
 নেই। यাদের সে-অধিকার আছে তারা এ-বিয়েতে সায় দেবে না।’
'এটা তোমার একটা অজুহাত। বাচা পেটে নিয়ে তুমি বনছ, সেই বাচ্চার বাবাকে বিয়ে কর্যার অধিকার তোমার নাই! ইয়ার্কি পাইছ নাকি?'

আআম তোমাকে ব্যাশনাল, কনসিডারেট বলে জানি। চিত্তা করনেেই पুমি বুঝতে পারবে আমি যা বলছি তাই প্রাকট্ক্যান। ভাবো হাবিব, চিন্তা করে দেখ।’
"অনেক চিন্তা করেছি। আর ভাবাভাবির কিছ্ নাই। ওসব বাজে কথা বাদ দিয়ে বन, কবে আমরা বিয়ে করহি।’

आমার কথার জবাব না দিয়ে সে আবার চিৎ হয়ে তয়ে পড়ল। এমন নির্বিকার, এমন ভাবলেশহীনভাবে সে তয়ে রইল বে আমার মনে হল এবার তার ঘর তছনছ, ভাঙ্রুর তরু করে দিই, গলা ফাট্রিয়ে চিৎকার করি, অথবা দেয়ালে ছুস মেরে নিজেরই মাথা ফাটই।
‘কী হনং’ জোরে চিৎকার দিয়ে উঠনাম। তনুশ্রী চমকে উঠে বড়ো বড়ো চোথে আমার দিকে তাকান। 'কথা বলছ না কেন? কবে আমরা বিয়ে করব?’ এত জোরে

বললাম যে তন্থ্রী বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করল। তারপর ঠোঁ শক্ত করে বলল, ‘এখন पूমি যাও হাবিব।’
'তাড়িয়ে দিচ্ছ মনে হয়?'
‘এখন তোমার চলে যাওয়াই ভালো।’
आমি সটান উঠ্ঠে দাড়़িয়ে হ্যাচকা টানে দর্জা খুলে বেরির়ে পিছনে ধাম করে সেটি বক্ধ করে হনহন করে চলে যেতে যেতে তাকে মাগি ইত্যাদি বলে গালাগাল দিতে नाগলাম।

## 9

'রাশিয়া দেশটা কোন দিকে বাহে?'
"উত্তরে।
'কতদূর?'
‘পঞ্চগড় পার হয়া।’
‘ওটে বলে চাউন খুব শস্তা, তা মন পौচচক লিয়ে আসা গেন নাতে
'ওটে বলে বর্রফ পড়ে, তা মানুষের মাথা ফাটে না?'
‘তোমার घরের ছাদ শে ছেয়ে গেল মাকড়শার জালে, বধেীরটা कী?’
 দ্যাখখা জিরানিয়াম গাছটাও মরে গেছে।'
'তा সমস্যাটা को?'

‘ন্ৈৈরাচারী এরাশাদের পতন হোছে, এইবার গণতত্ত্রীরা আচ্চে হামাগেরে গোয়া মারবা।
'มণि সিং ফরহাদ টাস্ বানাবিন? তারা টাসকা খায়, তোমরা কম্নি户্ট পাটিটাক্ দুই ফঁঁক করিলেন বাহে?
‘তোমরা ত আর কমনিি্ট পাটিই নও, তালে তোমরা পাটির সম্পত্তির ভাগ চান কিসক?'
‘‘্রেমলিনে আসীন নেতদের সক্গে সাধারণ সোভিয়েত নাগরিকদের দূরত্̨ অপরিসীম। তাই তাদের পক্ষে জনসাধারণের সমস্যা বোঝা বা অনুভব করা অসভ্ভব।
'তा সমস্যাটা को?'
‘এই মহিনাটি কে? তনুশ্রী চক্রবর্তী, না রোজা লুক্সেমবুর্ণ?’
'তा সমস্যাট कী?'
‘প্রলেতারিয়েত রাট্ট্রের কর্ণধারেরা মাচির ছোঁয়া থেকে সরে গেছেন বহৃদূরে। এক্ষেত্রে তাঁরা পুরোপুরি বুর্জোয়া। ক্ষমতার উত্তাপ তাদদর বুর্জোয়া বানিয়ে ছেড়েছে।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি আন্দ্রেই গ্রোমিকো গত চল্মিশ বছুরে মক্কোর রাস্তায় একবারও পা কেলেন নি। মক্কোকে তিনি দেখেছেন ছুটত্ত গাড়ির বক্ধ কাচের ওপার থেকে।’
‘একমাত্র প্রফেশনাল ব্যাভিচারীদের কাছেই মনে হতে পারে ভে অ্যাবোরশান একটা মাফুলি ব্যাপার।’
'তা সমস্যাটা कী?'
‘কার্ল মার্কসের তত্ত্রের ব্যাপারে আমার আপত্তি হচ্ছে যে তা ঘৃণা থেকে উৎসারিত।’
‘উৎসাহিত হয়ে কুৎসা গাওয়া আর্ করিলেন? ব্যাপারটা কী? সোজা করে কও घটना की?'
‘প্যাট থসাবে!’
‘रि रि হि! शा शा श!
তিথা! স্পাকোইনা!
'মোহাম্যদ आলি লসকর!'
'হয় आছি।'
'দাকলাদিবাইতে (প্রতিবেদন পেশ করুন্ন)।
‘গিল্টি করা, পুরোনো, নিচুপ ক্রেমলিনের করিডর যেন পাকর্ট যাদুঘর আইডিয়ার যাদুঘর। দেথা যাচ্ছ, অথচ তৈলস্ধটির মধ্যে মাক্রিক্রে ফসিলের মতো আটকে আছে।
‘नि বালতাই, দাকলাদিবাই (প্যাচাল নয়, প্রতিবেদন কপ্রো)।’

 উষ্فিত হবে।’
'কী হবে?'
উউ্్্রিত হবে, মানে হন উছলে উঠবে।
'তাক্, দালশে (বেশ, তারপর)!'
'ইতিমধ্যে প্রর্যোজনানুগ বঞ্টনের মহানীতি বাস্তবায়নের প্রষ্তুতি শেষ হর্যে যাবে, অতঃপর ক্রমনন্যে সর্বজনীন মালিকানার একত্রীভবন ঘটবে। এভাবেই ১৯৮০ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নেন কমিউনিজনের যথাযথ প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হবে।
‘হোবে মোর বালডা’’
‘এই চুপ, ফাস্ কতা কে কয় রে?’
‘দাকলাদিবাওছে বাহে, শালারা মিছ কথার কারथানা খুলে বসিছে!’
‘তিখা! স্পাকোইনা! দানশে!’
'মানুমের বাচ্চা নয়, উডা জ্রীন-ট্নিন কেছু হার পারে। তার হাতও আছে, ফির পাখাও আছে দুইখানা। ফুক্ণু ফুরুৎ করে উড়ে বেড়ায়, ফির ఆুট্টট করে হাঁটেও..।'
‘তার বয়়স যখন বিশ হোবে তখন সারা দুনিয়াত্ একসাথে বিশ্ধবিপ্ধব হোবে। ইব্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন এগলান কেচ্ভু থাকবে না। গোটা দूनिয়া মিলে হোবে একটাই দেশ, তার নাম হোবে সমাজতাত্রিক দুনিয়া।’
'তा সমস্যাটা की?'
‘এরশাদ খাস জমির আন্দোলনের গোয়া মারি দিছে বাহহ।’
ভূমিহীন মানুষজন জড়ো করিতে খাস জমিত্। घর করার টেকা দিঢছ, ফির পানির কनও পুঁতে দিছে।'
‘এখন ঙ্লেতমজুর সমিতি কী দিয়ে হোবে বাহে?'
তিখা! স্পাকোইনা!
'হাবিব আর তন্থুর্রীকে পাশাপাশি দাঁড় করাও। দু’জনের একজনকে প্রাণ দিতে হবে। ঢোমরা বল, কার প্রাণ নেওয়া হবে?"
‘এ স্পৌ্টর ইজ হন্টিং মক্কো, দি স্পো্টর অফ এ বেবি।’
"তনুখ্রী বিয়ে করবে না তাই ঢুই লাইফ রিজাইন দিয়ে দিলি? দিবিই তো, এই হন দুর্বলের স্বতাব। জগৎ-সংসারে যা-কিছू ঘটবে সব তোর মনের মতো ঘটতে হবে; না হলে বিরাগ, না হলে ধর্মঘট। সহজ অজুহাত, খুবই সহজ।’
 দেथ, বাবর आলি এই কथा বলে आর বরিশালের গৌরাহ স্ক্কীর পেরুর মেয়ে ইসাবেলার পাতলা কোমর ধরে নাচতে নাচতে চলে যায় 3 乃 आল্ধাতানা স্প্রিং সেট করে দিয়েছিন। হাবিবুর রহমান হন্ধিভিতুর তাকায় আর বলে,

 সে তা পারত না যদি সে জীবনকে তোমার মতো করে দেখত। জগত্তর সবচেক্যে দুঃथी লোকটা यদি হয়ে থাক তুমি, মনে করো না এ তোমার অহক্কার, কিছ্মমাত্র কৃতিত্ব আছে তোমার এই দুঃখ সাধনে। বরং তুমি পায়ে চাপা-পড়া ফোমের স্যাঙ্ডালের মতো शীन, শক্তিহীন।

নিজের প্রতি বীতস্পৃহা জাগানোর এই চেষ্ঠা বাড়াবাড়ির দিকে চলে যাজ্ছ, ভাবে আমাদের ডন কুইब্সট, তার কাল্পনিক হাওয়াকল্ণলির বিক্রুদ্ধে সে এবার ঢালতরোয়াল নিয়ে খাড়া হয় অ্যানিমেল কমফ্োৰ্টের জন্যে আমি জিভে নালা ঝরাই না, সেনসুয়াল লাইফ আমি ঘৃণা করি। আমার চরির্রকে আমি তৈরি করেছি। গৌরাক সরকার হওয়াই দশজনের পক্ষে সহজ আর স্বাভাবিক। কোনো-না-কোনো ভাবে অধিকাংশ ছেনেমেম্যেই গৌরাগ সরকার, অञ চটকিয়েই তারা জীবনেন স্বাদ जোগ করে। যদি আমিও তাই হতাম তাহলে তনুশ্রীর জ্রণহত্যায় আমার কিছ্ আসত-বেত না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁেপে ওঠঠ তার : আহা, আসতে দেবে না? বার্চবনে চিৎকার ওঠে, ডন্ট ওয়ারি হাবিব, সে আসছে, তার আসা কেউ ঠেকাতে পারবে না।

পৃর্বাকাশের তারারা বলছে, তিনি আসছেন। দরকার হলে তনুশ্রী চক্রবর্তীকে খুন করে তুই সাইবেরিয়া নির্বসসনে যাবি..এভাবে হাবিবুর রহমানের উত্তেজিত স্নায়ুতন্ত্র আরো টানটান হয়ে ওঠে; দুপুর থেকে সক্ধ্যা, সক্ধ্যা থেকে শেষরাত অবধি সে এইভাবে নিজের সর্গে যুদ্ধ করতে থাকে, তারপর রাত যখন ভোর হয়ে আসে তখন সে ন্দ্রার কোলে ঢলে পড়ে, যেন বা মুর্থা যায়, লఆভ૭ ঘরে ক্নান্ত, নিঃণেষিত যোদ্ধার মতো ঘুমায় দুপুর পর্যত্ত, তারপর দুর্বল পায়ে উটে দাঁড়িয়ে বহু কধ্টে ওভারকোটের ভিতরে ঢোকে, মাফলার, টুপি, হাত্মোজার কাছে উষ্চতা ভিফ্ষা করে, ঘীর পায়ে হেঁটে গিয়ে কেন্টিনের লাইনে দাঁড়ায়।

খেতে বসে এদিক-ওদিক চোখ ফেরাতেই দেখতে পাই তিনটি টেবিল পর তন্থশ্রী, পাওলা আর ভিয়ানা — তিন ক্লাসমেট, গল্লে মশখ্তন। তনুশ্রী আর পাওলা বসেছে এদিক হয়ে, আমার দিকে ওদের মুখ। হঠাৎ তনুণ্রীর সন্গে চোখাচোখি; আমি চোথ নামিয়ে নিনাম। একটু পরে আবার তাকিয়ে দেখি তনুশ্রী চেযে আছে। এবার বাম হাত তুলে ইশারায় হালো বলन সে। আমি মাথা নিছু করে নীরবে থেতে লাগলাম। একটু পরে ওদের খাওয়া শেষ হল, তিনজনেই আমার কাছে চলে এল। ভিয়ানা বললল, 'কী ব্যাপার রাখমান, ক্লাসে আসছ না কেন?
'শরীর খারাপ।'
‘কী হয়েছে? বেশি খরচপাতি করছ মনে হয়?’ অশ্ীীল ইশিত্তকির্রে হাসল, নিচের

'थाব।'
তন্নুর্রী এতফ্ষণ நপ করে ছিল, এবার বাংলায় বল্নে, আস না কেন বল তো? আজ সক্ধেবেলা একবার এসো।’

ওরা চনে গেল। আমি তনুশ্রীকে মনে মনে একটা কুৎসিত গালি দিলাম। এতো বড়ো একটা घটনার পর যে-মেয়ে স্বাভাবিক থাকতে পারে, তাকে গালি দিতে হয়। গর্ভপাত বে-মেয্যের কাছে ডালভাত সে অভ্যস্থ ব্যাভিচারী। গর্ভের শিফকে হত্যা কর্রে তনুख্রী দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে রগরগে গল্প করছে সেও্স-অবসেসড্ মেয়েদের সন্গে? ওকে আমার ঘৃণ়া করা উচিত। তনুশ্রী চক্রবর্তীকে আমি ঘৃণা করি।

ঘৃণা করি তবু সে ডাকলে সাড়া না দিত্রে থাকতে পারি না। সক্ধ্যায় সে আমাকে তার घরে শ্রেতে বলল। কেন ব্যেত বলল? মন ফিরেছে? নতুন কিছু বলবে?

আমি ছূটে যাই তার ঘরে। দরজায় টোকা নয়, ধাকা মারি থোলো থোলো, আমি এসেছি! কিন্ু দরজা থোলে না। আবার ধাকা, এবার সজ্গে शাঁক তনুশ্রী, তনু! কিন্ুু কোনো সাড়া নেই। এ কেমন থেলা? আমকে আসতে বলে কেন সে দরজা বন্ধ করে ঘাপটি মেরে বসে আছে? এবার তার দরজায় লাথি মারি। ভেতরে যদি সে থেকে

[^5]থাকে, জানুক আমি তার দরজায় লাথিও মারতে পারি। কিনু না। কোনো সাড়াশ্দ নেই।

করিডরে পায়চারি করি। হয়ত সে হল্টেলেই আছে, আশেপাশে কারো ঘরে গেরে হয়ত বা। একদু পরেইই ফিরে আসবে। কিন্ুू না, পায়চারি করতে করতে আমি ক্সান্ত, পার্য় ব্যথা ধরে গেন। সে-মেয়ে এলই না। ইচ্ছে করেই সে আমাকে এভাবে হয়রান করে মারছে। গালি দিতে দিতে হল্টেলে ফিরে আসি।

এখन आমি को করি? को করততে পারি এই অড্রুত নিষ্ঠুর মেয়েটিকে নিয়ে ? কোথায় যাই ? কার কাহু বলি মনের দুঃचের কথা ? মাকে মনে পড়ে। মা, একটা বুদ্ধি বাতলাও, তোমার নাতিকে রক্ষা করো। হয়ত এখনো তাকে অপারেশন থিফ্যেটারের ডাঁ্টবিনে নিক্ষে করা হয় নি।

তারপরে একটি লোক এল, বুড়ো লোক। তার ওভারকোট ছেঁড়া, মাফলার শতচ্ছ্ছি ন্যাকড়া; তার দুপি খেয়ে ফেলেছে পশমখেকো ইদুরের দল। কী চাই, কী?
‘আপনার ঘরে কি খালি বোতল আঞ্ছ?’
তখনই প্রাক্তন র্রুমমেট ইউরা এসে হাজির আমি না তোকে বুক ব্ফ্য গেছি, ভুলে গেছিস? ।
‘আপনারা না হয় বোতলఆুলো ভাগাভাগি করে নেন।’

বুড়ো লোকটি বলে, ‘আচ্ছ, না হয় ওকেই দিন।’
কিন্তু অভিমানী ইউরা আর ফিরে আসে না।
'আপনি कী করেন?'

'আগে কী করতেন?'
'একটা টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিতিউটে অধ্যাপনা করতাম।'
‘আর এখন মানুষের দারে দারে শূন্য বোতল চেয়ে বেড়ান! জানি জানি, আমি आপনাদের সব জানি। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, অষ্যাপক, বিজ্ঞানীরা সব ট্যাক্ষিচালক হয়ে যাচ্ছ, আর্টের অধ্যাপক স্যুভেনিরে ছবি এঁকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্রি করছে। ইনস্টিটিট-ভার্সিটির মেয়েরা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে হোটেলে হেটেলে শরীর বেচে বেড়াচ্ছে। ডেকে আনছেন না? ডলার, পাউন্ড, ফ্রাঁ, মার্কঅলাদের ঢো ডেকে আনছেন आপনারা! আপনাদের মেয়েদের শরীরণোো দামহীন লুটোপুটি থেয়েছে এতদিন, বেচতে হবে না? হার্ড কারেন্সিতে বিক্রি করতে হবে তে!!
‘চিজো ভি তাকোই সেন্তিম্মেন্তাল্নি? এতা ই ইয়েস্ৎ বিজ্ন্- (এমন সেন্টিমেন্টাল কেন আপনি? এটাই তো জীবন)!

বুড়া কয় को ?
'มুক্তির সাধ এখনো মেটে নি?'
'মিটবে কেন? মুক্তিই সবচেফ়ে বড়ো চাওয়া ছিল আমাদের।'
‘দেস্ত্তিতেল্না, ইনি এতা ভাশা ইরোনিয়া (সত্যি বলছছন, না পরিহাস করছেন)?
‘পরিহাস করব কেন; ভানোই তো হয়েছে, সমাজতন্ত্রের মিথটা ঋসে পড়েছে। আপনারা এই হট্টেলে বাস করে আর মাসে মাসে স্টাইপেণ্ড পেয়ে যা দেখেছেন তা-ই সব নয় জনাব। আপনারা অনেক কিছ্ম দেখেন নি, যা আমরা দেখ্খে।’
‘বলুন না কিছू!’
‘আপনারা জানেন আমরা সমাজতন্ত্রে আছি, এখানে সবাই সমান, কোন্নো বৈষম্য নেই। সত্য নয়, ডাঁহা মিথ্যা। এই জ্ঞান নিয়ে দেশে ফিরে যাবেন না। আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাধারণ নশৃর নাগরিকরা একদিকে, অন্যদিকে সামান্য কিছ্ সংখ্যক লোক, এলিটরা। চড়ান্ত আর ব্যাপক সুশ্যো-সুবিধা ভোগ করে এলিট শ্রেণীর সদস্যরা। তাদের মাইনে প্রচর, ভালো ফ্ব্যাট, বাগানবাড়ি, ড্রাইভারসহ সরকারি গাড়ি, ష্রেনে বিশেষ বগি, বিশেষ হাসপাতাল, রিসর্ট ও বিমানবদ্দরে ভিআইপিদের জন্য বরাদ্ল সবধরনের আরাম-আল্যেশ, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য বিশেষ স্কুল খাবার-


 গড়ে তুলেছে। এদের সস্পকে কোনো কিছ্ম জানার অধিকাক্তামাদের নেই। এদের ব্যাপারে ভে-কোনো তথ্য স্টেট সিক্রেটের মতো।
‘কিন্ুু এখন বে আপনাকে বোতল কুড়াতে হচ্মে:i?
 জন্যে কোনো মোহ রাথবেন না।
‘আমরা গরিব দেশের মানুষ, আমাদের জন্যে কিন্ুু এই সমাজতত্রই অনেক বড়ো ব্যাপার মনে হয়।
'পড়তে এসেছেন বলে মনে হচ্ছে। यদি এর মধ্যে বাস করতে বাধ্য হতেন, জীবনভর আর কোনো বিকল্পের কথা চিত্তা করার সুযোপটাও যদি না পেতেন, তাহলে এই ব্যবস্থা আপনাদেরও ভালো লাগত না। আমরা দেখতে পাচ্ছি কতকথুলো ভও, অবিপ্ধাসী, শয়তান লোক আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে আমাদের ভাগ্য নিয়্যত্রণ করছে, অথচ আমরা তাদের বদলাতে পারছি না, আমরা আমাদের পছন্দমতো ভালো লোকদের ক্ষমতায় বসাতে পারছি না। সেই কথা বলতে গেলেই আমি হয়ে যাব
 আমাদেরকে শাসন করার অধিকার তারা কোথায় পেয়েছে? এটা তো জারতন্ত্রের চেয়েও খারাপ!'
‘আপনি বুর্জোয়া গণতত্ত্রের কথা বলজেন, কিন্তু জানেন..?’
‘ওইটাই ঠিক। আমি यদি না থেয়েও মরি তবু এই সান্ত্রনা নিয়ে মরতে চাই শ্রে आমি আমার শাসককে নির্বাচিত করেছি। আমার সমর্থনের তোয়াকা না করে কেউ আমার घাড়ে বসে আমাকে শাসন কর্তে পারে নি।'
‘আপনার বয়সী কোনো লোককে আপনার মতো কথা বলতে আমি ৫নি নি। যারা জানপ্রাণ দিয়ে সমাজতত্ত্র নির্মাণ করেছে, এই ব্যবস্থার প্রতি তাদের একটা মায়া আছে। আপনার বয়সী সবাই তো ত্তালিনের ভক্ত।
‘সেই জন্যেই এটা এতদিন টিকে আছে। আমরা সবাই ভেড়ার পাল। চালাক লোকেরা আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেয়েছে চিরকাল। কিন্ুু সেই দিন শেষ, এবার নতুন দিন ৩র্পে।
'की হবে?'
‘রাশিয়া জামার্নি, ফ্রাপ্, ইতালির মতো হবে। ফিন্যান্ড তো আমাদের সকেই ছিল, আমদদর পথে আসে নি ওরা, এখন ওদের অবস্থা আমাদের চেফ়ে কতো ভানো জানেনः ওখনে আমাদের চেয়ে বেশি সমাজতত্র হয়েছে। আমরাও খুব শিগগির পচিমা ধনী দেশঔলোর মতো হব। কী নেই আমাদের? প্রাকৃতিক সশ্পদে আমরা ওইসব দেশের চেয়ে অনেক অনেক ধনী ।..'

তারপর লোকটা শৃন্য বোতনজুি নিয়ে ব্যাগে ভরে। তার ব্যাগের ল্রিত্টু শূন্য

...জালাল মিয়া নীন आকাশের দিকে চেয়ে পা দোনাূক (ব্লানাত বনল, 'শ্যাষ

 তীথদর্শন বাকি থাকলো হিনি বাহে।’
‘এই দিঘি হামরা দখল করিছি লয়?’ রহহি্মিত্রিকে বলে নাইকি হেমরম। রহিম মাথা দোলায়, বলে, 'তামান দ্যাশি দখল করা লাগবে, হয়।’ বিড়ি টানতে টানতে বলে মোহাম্দদ আলি লসকর, দখল লয়, দখল লয়, আগে দ্যাশটাক্ আলো দিয়ে উজালা করা দরকার । দ্যাশটা পড়ে আছে জড়তার পাঁকের মদ্যে, এক্বিবারে লল্ধি পর্যত্ত ডুবে आছছ। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ঘूরে আসে লেখছিল, হামি যা বহুকাল ধ্যান করিছি, রাশিয়াত্ দেখলাম এ্ররা তাই কাজে খাটাছে। হামরা ছিরি নিকেতনত্ যা করবার চাছ্নু, রাশিয়ার মানুষ সমস্ত দ্যাশ জুড়ে দস্তুরমতন তাই করিছে।

গর্বাচভ শাপ্কা (টুপি) भুলে বলন, ‘নো তাভারিশি, জ্রায়েতি লি ভি, তাগোর ইশৃশ্শে শৃতো নাপিসান? ইয়া ভাম পিরিচিতাযু (কিন্ু কমরেডস্, আপনারা জানেন, রবীদ্দ্রনাথ আরো कী লিথেছেন? আমি আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি): এর মধ্যে মে গন্দ কিছूই নেই তা বলি নে - তুরুতর গলদ আছে। সে জন্য একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে, শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে - কিন্ুু ছাঁচ্চে ঢালা মনুষ্যত্ম টেকে না — সজীব মনের তত্ত্র সজ্গে বিদ্যার তত্ত্ব यদি না মেলে তাহলে হয় একদিন ছঁচ হবে কেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ঠ হয়ে, কিম্ধা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।
‘भড়িছি পড়িছি। মুখস্ত আছে।' రোঁট উन্টিয়ে বলল নাইকি হেমরম। গর্বাচভ ছপসে গিক্যে তন্নুশ্রীর দিকে তাকাল। তনুর্রী ঠোটটর কোণে হাসছে।

কোথায় যেন গান গাইছে আলেগ গাজ্মানোভ : পুতানা পুতানা পুতানা, ঢুই এখন রাতের প্রজাপতি।

গর্বাচভ : আমি কিন্ু নাইনটিন এইটি ফোর সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশ করার অনুমতি দিত্যেছি।

মোহাশ্মদ আলি লসকর : কিত্যুক্ তোমার মতলবটা তো ঘোলাটা ঠেকে মিখাইল। তুমি আসলে কার লোক?

ইয়েলৎসিন হাজির। তার সারা গা উদ্দোম। ৩ধ্রু একটা জাইছ্গা পরনে। তার লাল পাছ্ দেথে নাইকি হেমরম বলে উঠন, ‘তোমার চরপটাত্ কি আখন লাগিছে বাহহ?’

ইয়েলৎসিন মুহূর্তে ছাল-ছাড়ান্নো ওয়োর, সিনায় চাপড় মেরে বলল, ‘তোরা আমাকে চিনিস? সোজা পেন্টাগন থেকে আসনাম। গর্বাচভের সাম্রাজ্যে আখন লাগাচ্ছি এবার।
‘কয়ডা বাল পুড়বে তাত্ছ সউত্তর বচ্ছর তোমার পেন্টাগন এডা বালও ছিঁড়বার পারেনি।
 ড্যাকে খিলান হোবে।
‘‘্নেপিয়ে দগ্মাতিকি (অক্প ডগমাচ্টিকের দল) !’
‘পাশোল্ ভোন্ (দূর হ)!’
হा হা হা! হि হি হি!
‘গঠনমূলক! গঠনমূলক! ডেমোক্রাটিকি

 গাওয়া একটি গান। পুতানা মানে ভ্রষ্টা। গানটিতে এক র্রতশ যুবক তার প্রেমিকাকে বলছে : তুই এঅন হোটেলের টেবিলে অন্ষার হিসেবে শোভা পাস । বিয়ারের সজ্গ চাটের মতো তোকে পরিবেশন করা হয়। যে-কেউ তোকে দখন করে নিতে পারে । তোর সবকিছ্রূ ওপর তার অধিকার কায়েম করতে পারে । 'রাশিয়া’ ‘কসমস’, 'কন্টিনেন্টাল' (মক্কোর কয়েকটি বড়োবড়ো হোটেল) হচ্চে তোর পুद্রুষ শিকারের প্রিয় জায়গা। শ্যাপ্পেন, ক্যাভিয়ার, পপিমি সিগারেট _ সবকিছू দিতে তৈরি তোর পরবর্তী কায়েন্ট । পুতানা পুতানা পুতানা, ছুই এখন রাতের প্রজাপতি। হোটেলের আলোখুলো এমন বেঈমানের মতো জ্লছে — কিস্টু এই সবকিছ্রূ জন্য কে দায়ী?

আর ঙ্কুলের কথা মনে পড়ে? ডেক্কে র্রেড দিত়ে আমি তোর নাম লিখৈছিলাম? আর যেদিন তোকে প্রথম চুমু খেয়েছিলাম? রোজ নুকিয়ে नুকিয়ে দেখা করতাম । দুজনেই জানতাম না পরে কী হবে। পরে আমাকে আফগানিস্তান পাঠাল আর তোকে পাঠাল হার্ড কারেপ্গি বার-এ। आমি দুশমনের णলি প্রতিহত করতাম আর তুই তখন অপেক্ষার বছরক্তলোর বদলে বেছে নিলি নৈশশিল্প। পুতানা পুতানা পুতানা, তুই এখন রাতের প্রজাপতি। কিন্তু এই সবকিছ্রূ জন্য দায়ী কে?

যখনই ভাবি, আর কখনো এক হতে পারব না, আমার বুকের ভেতরে বড্ড যন্ত্রণা হয় । কিংবা হয়ত প্রহूর ডনার জমিয়ে একদিন তোর দিকে שৃঁড়ে দেব? কিনে নেব তোর একটা রাত? কিহ্র তারপর; তারপর বাঁচব কী नিল়ে? তুই এখন টেবিলের অলঙ্কার, ঢোর পোশাকের দাম হাজার হাজার। ভে-কেউ তোকে দখল করে নিতে পারে। তোর সজ্গে দেখা করার আর কোনো মানে হয় না। পুতানা পুতানা পুতানা। গহীন কুয়াশার মধ্যে ফতের মতো হোটেলের বাতিঙলো জ্বনছে।
'ना না না। গ্লাসনস্ত। ডেমোক্রাটিক সেন্ট্রালিজম আর গ্নাসনন্ত এক সাথে যায় না বাহে।
'তালে কও প্ৰুরালিজম।'
'প্ৰরালিজম কোথাও পৌছে না ভাই, খালি ক্যাওস হয়।'
‘ওরে, এইডা ত ওন্ড বলশেভিক! খেদা থেদা!’
‘डিক্তর পাভলোভিচ, বলেন বলেন, রাসেল কী কইছিন?
‘দেরি হয়ে গেছে। রাসেলকে নিয়ে এখন আর না মাতলেও চলবে আপনাদের। দিঘিতে কী মাছ ছেড়েছেন আপনারা? মাছ তোলেন, ফ্রাই করেন। পেটে বড্ড ষ্ষিদা। क্পিদা পেটে তত্ত্র কপচান্ো যায় না।’
‘ও, আপনাগেরে ত আবার সারা জীবন ভরা প্যাটে থাকার অভ্যাস। হামরা ত সারা জীবনই ফাঁকা প্যাটে তত্ত্ আলোচনা কোরে গেনো বাহে।’
'আপনাদের প্রব্রেমটা কী? আপনাদের অত কিসের মাথাব্যথা?'
‘সমাজে বাস করলে বাপু সমাজ নিয়ে চিন্তা না করে পারা যায় না। এডা হামাগের অভ্যাস।’
‘‘ে সমাজে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটেছে সেখানে সমাজতন্ত্রে মজো কোত্না ব্যবস্থা
 ব্যক্তিসত্তাকে অঙ্ধীকার করে।'
 হয়া গেছে।'
'তুই বাড়িত্ যা সলিমफ্দি। তোর বেটার না বলে পাত্ৰধ্লিইখানা হোছে?'
ব্যুক্তিসত্তা হন সেই জিনিশ যেটার শক্তিতে একৃজ্জীendনুষ নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। লেনিন সিদ্ধান্ত নিল আর হামক্কৃ ব্টীবীকে হাত তুলে কনু হয় হয়, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ — তার মানে হামাগেরে ব্যক্কিস্ত্ত নাইকা।
'সাখারভ চাচা হল ব্যক্তিত্বান মরদ, বুঝলুং ত্রৎক্কি আছিল ব্যক্তিত্বান। ফরহাদ ভাই ব্যক্তিত্বান, হামরা সব ভেড়ার পাল।'
‘একিবারে পরথমে, যখন পেরেন্র্রোইকা কেবন আর্ঠম হল, মোর মনে হল সমাজত大্রের যাকেছ্ড ক্রুটি-বি্যুতি আছে, এইবার ব্যাবাক ঠিক হয়া যাবে।'
‘কিন্ুু এইডা মেরামত করার জিনিশ লয় কো। সমাজতত্ত হয় থাকপপ না হয় থाকপপ ना।
'দূর হ! শালা ইয়েলৎসিন্নের চামচা!
‘তোমাগরক লিয়ে এই হল সমস্যা বাহে, কোনো কথা তোমাগের পছ্দ না হলে তোমরা কবেন দূর হ, দূর হ! কথাটা লেय্য কিনা সেডা বিচার করা কি উচিত লয়??
‘ও বক্ধু হাবিব্বুর রহমান, একনা ঘরে বইসা कী কর তুমি এই ভর সক্ধ্যাবেলা? আইসো, আমার ঘরে আইসো। করিডরে অলক হালদারের কণ্ঠ ঘীরে ঘীরে কাছে आসে।
‘আরে আজ না ছয়ই নভেম্বর রাত, কাল না বিপ্বব বার্ষিকী, আৎমিচাত্ (উদযাপন) করতে হইব নাং চল চল, হরিণের মাংস কিন্যা আনছি, শ্মিরনোফ্ ভদকা আছে।'
‘ক্যান? বিপ্লব বার্ষিকী আৎমিচাত করতে হবে ক্যান? বিপ্ধবের আর আছেটা কী?’
‘ওই দ্যাথ! ঢুই শালা আছ পুরানা কথা নিয়া। বিপ্লবের আবার থাকতে অইব কী? লোকজন আইছে, একটু খাওয়া-দাওয়া, হইচৈ হইব, চল চল। মেলা পাবলিক আইছে।'
'কে কে আইছে?'
‘'মেলা মানুষ। চল, র্মেন কাকা আইছে। তোরে ডাকতে পাঠাইন।’
রমেন চৌৈরী, ১৭ জূবোভ্ক্কি বুলভারের স্বপ্নম্যু বাঙালি ড্রিমার, প্রায় ২০ বছর ধরে মচ্কোতে আছেন সপর্নিবারে। সত্তরের বেশি বই অনুবাদ করেছেন বাংলায়। তারপর হঠাৎ একদিন সকালে প্রগতি প্রকাশনের বাংলা বিভাগীয় কর্র্রীর টেলিফোন অনুবাদ বক্ধ কর্পন। অনিচিত ভবিষ্যত নিয়ে এখনো আছেন মক্কোতে। সন্তানের মতো স্নেহ করেন আমাকে।
'কি রে হাবিব, একেবারে হাওয়া হয়ে গেছিস! ফোন-টোনও করিস না, ব্যাপার की?

পান-ভোজনের পর আমি কাকা-কাকির সন্ে. তাদের ফ্য্যাটে চলে ব্য3) ব্যাপারটা আদ্যোপাত্ত খুলে বলি।
 বলেন।
‘ना কাকি, নাই। অন্তত এথানে নাই।’
‘দেশে তো থাকতে পারে?’
 একবার आসতে বলিস তো। কथা বলে দেथि।’
'আমি বললে আসবে না কাকা। ভাববে आমি আপনাদেরকে দিয়ে তদবির করাচ্ছি!'
'আসবে আসবে, বলিস।'
'ও কি বাচ্চা নষ্ট করতত চায়?' কাকির্র প্রশ্ন।
'জানি না, কিছুই তো বলে না!'
'না না, নষ্ট করবে কেন ${ }^{\prime}$ ' কাকা প্রবোধ দিলেন।
গ/্লে গল্পে অনেক রাত হয়ে গেল।
যযা ऊয়ে পড়।’
সুস্থির হয়া দ্যাশটাক গড়ার সুযোগ কি কোনো দিন পাওয়া গেছে বাহে? বিপ্পবের কয় দিন পার হতে না হতেই চাপায়ে দেওয়া হন গৃহযূূ্ধ। ফয়ষ্ুতি কি রকম হন দেখেন নি? প্রথম সমাজতত্র দ্যাশ, কাজেকর্মে ভুলক্রুটির সষ্ভাবনা থাকবে না? আর

কোনো দেশে তো আগে সমাজতত্ত হয় নি বে, তারগেরে কাছ থে’ এনা অভিজ্ঞতা হাওনাত নেমো। হামাগরক পথ চলা লাগিছে আক্ধারে পথ হাতড়ে হাতড়ে। মিচ্চি এনা আলো দেওয়ার মতোও কেউ আছিন না। যাক, তা না হয় হন, বহু মেহনত করেউরে निজের পাঁ্য কেবল খাড়া হতে না হতেই আসলো ফ্যাসিস্টেগেরে হামলা। দ্বিতীয় বিশ্ধযুক্ধে হামরা হারানু দ্যাশের সেরা দুই কোটি সন্তান, কাজেকামে সমর্থ মানুষ আর মেনা বৈষয়িক সম্পদ। তা-ও এই যুদ্ধজয়ে হামাগের অবদান সকলেই স্বীকার করে। যদি এই দেশের মানুষ আ丬্মার জোরে বলবান না হয়, যদি তারগেরে মধ্যে ভালোমানুযী না থাকে, যদি সমাজতज্্রের কোনো ...

এমন আা্চর্য সমাজ আগে পৃথিবীর কোথাও তৈরি হয় নি, এখন্নে সমাজতাপ্র্রিক গোষ্ঠীর বাইরে কোথাও নেই। দ্যাথ, आমি শিক্কক ছিনাম, দেশের খুব ভালো কলেজে দীর্ঘদিন পড়িয়েছি। আমার একটাই দূঃখ ছিল, যে-দারিদ্র্যের মধ্যে আমার ছাত্রজীবন কেটেছে, সেই জীবনের জংশীদার কাউকেই आমি পড়াতে পারি না। পড়াই అধ্ ধনিকশ্রেণীর সন্তানদদর। একজন সৎ শিক্ককের পক্ষে এক বেদনাময়, নৈনরাশ্যময় অভিজ্ঞো। তাছাড়া ধনতাত্রিক সমজের সবচেয়ে বড়ো শিক্কক তো ধনতন্ত্র নিজে। আমরা সেখানে তার একটি यত্র বা আধার মাত্র। সত্যিকার মানবিক শিস্ক্র সেখানে
 ধনতাত্রিক সমাজ্ শিক্কদের কাজ। সমাজতান্রিক সমাজেই কেবন্ম শ্রিকার সত্তিকার আদর্গ বাস্তবায়িত হতে পারে, শিকক নিজ্জেক মুক্ত, স্বাধীন করতে পারে।...
 অফ্সিসে গিত্যেছিলাম। দরজার জবরদস পাহারাদারু দেখলাম মুধ ফিরিয়ে বসে
 ভিড় নেই। পাচতনায় ভারতীয় বিভাগের দীর্ঘ করিডর এখন শূন্য, প্রায়াঋকার। ক’দিন আগেও সেখানে শতাধিক কর্মীর তিড় ছিন, লোকদের যাতায়াতের বিরতি ছিল না, এই มুহূর্তে তা অবিশ্ধাস্য মনে হয়। ভূতুড়ে নৈঃশব্দের বাস্থুসাপটি ইতিমধ্যে তার মৌরসী তালুকে দখল নিয়েছে। ভয়ে ভয়ে বাংলা বিভাগের দিকে এগোই। आমাদের তিনটি ঘরের দু’টি তালাবদ্ধ। একট্টেত পাধ্ূুলিপি ও বইপত্র বাধ্াছাছা চলছে। আমাকে দেখে ভালোদিয়া স্বাগত জানায়। মলিন মুখে খেঁচা থেঁচা দাড়ি। স্বল্পবাক নাতাশা আরো চপচাপ। একটা চেয়ার টেনে বসি। ছড়ান্নে বইখলি নাড়াচাড়া করি। আমার বইখিল। বিজ্ঞান ও চিরায়ত সাহিত্যের বই ছাড়া অনূদিত আর সবই মূল্যহীন, जर्থशीन...

গরিব দেশের অমানবিক সমজের বাসিন্দার জন্যে সমাজতত্ত্র আস্থা স্থাপন ছাড়া आর কি কোনো বিকল্প আছে? ধনবাদী রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা তো আমাদের সসপ্মানে বেঁচে থাকার কোনো বিকল্প পথের সক্ধান দিতে পারে নি।...সজ্জনের সংসারের মতো সমাজতাত্রিক সমাজে আতিশय্যহীনতা ও কিছूটা অনটনই তো স্বভভাবিক।..

দীর্ঘ করিডর প্রায় অঞ্ধকার। অনেকঞুি দরজজার পাশেই চেনা বাভিিলের সৃপ। ওদের সবারই গন্তব্য অভ্ন্ন, অচিরেই মহাফ্জেখানার গহ্নরের অঞ্ধকারে মুখ ঢাকবে একটি বিপুবের সত্তর বছরের পুজ্জিত ইতিহাসের সকন সত্যমিথ্যা। আমরা নিঃষব্দে ছাঁি। কারো যুখে কোনো কথা নেই। আমরা বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পাই ना ।...
...তুই হয়ত জানিস না, তনুশ্রীর কোনো গোপন প্রেমিক থাকতে পারে, এখানে না হলে দেশে। না হলে সে তোকে এমন কথা বলতে পারত না। তুই আসলে একটা ভুল করেছিস, প্রেম ছাড়া যা ঘটা উচিত নয় ডুই তাই ঘট্য়ে্যেিস, মনে হচ্ছে এটা এখন একটা কঠিন সমস্যা, जর কী সমাধান হতে পারে আমি জানি না রে।

কিন্ूू आমি তো তাকে ভালেবাসি কাকা!
বাসিস? आর সে? সেও কি ভলোবাসে তোকে? মনে হয় না আমার, ঢুই বোধ হয় মিথ্যে কথা বলছিস এখন, তোর মনেও প্রেম ছিল না। হোক হোক, এই-ই হোক। দूঃখ পা, গভীর দুঃখ পাওয়া দরকার, দুঃথই খাtি।

आমি বলব, কাল সক্ধ্যায় आমাকে आসতে বলে তুমি কোथায় গিয়েছিলেপ এভাবে
 তোমাকে আসতে বললাম, ঢুমি «্যা না কিছूই তো বললে না।
 আছছ, এখন এলাম $i$ বन, কেন আসতে বনেছ।

आমি বনব, आমি তোমার কোনো কথা ওনতে চাল্ফ) আমার একটাই প্রশ্ন, কবে আমরা বিয়ে করন।

সে হয়ত আবার বলবে, বিয়ে আমরা করছি ন্।।
.आমি তฆन की করব?
রমেন কাকাদের বাসা থেকে সোজা তনুন্রীর হন্টেলে গিক্যে তার ঘরের দরজায় অভ্দ্রভাবে ধাক্কা মারলাম। (ভ্দ্রতার থোরাই পরোয়া করি এখন! শে-ঝেয়ে এভাবে অন্যায় করততে পারে তার সন্গে ভদ্রতত করে কী লাভ?) প্রায় সন্গে সক্গে দরজা খুলে গেন। অবাক চোথে আমার মুখের দিকে তাকাল তনুশ্রীর র্পমমেট, তার চোথে বিশ্ময়মাখা প্রশ্ন পাগল-পাগল হয়ে যাও নি তো?

क্ষমা চেয়ে নিলাম।
'তनूप्री নেই?'
'না, স্যানাটোরিয়ামে চনে গেছে।'
'কেন? की হয়েছে?'
'চাণা লেগেছে।'
‘কোন স্যানাটোরিয়ামে গেছে? আমার জন্যে কোনো মেসেজ রেখে গেছে? আমাকে কিছু বলার কথা বলে গেছে তোমকে?'
'ना।
‘কোন স্যানাটোরিয়ামে গেছে? কতো দিন থাকবে?’
'কিছू বলে যায় নি।'
'ডুমি কি খুব বিরক্ত হয়েছ আমার ওপর?
'না ना, একটু ভয় পেয়েছি, ডাকাত পড়ল নাকি!'
'প্পিজ কমা করে দাও।
‘ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি কি ভেতরে আসবে?'
‘বিরক্ত হবে না তো?’
'না না, এসো!'
‘আচ্ঘ, তনুঙ্রী কি शুব অসুস্থ?’
'না, বুকে ঠাণ বসেছে। তাই একটু রেষ্ট নিতে গেছ্ছ।'
'তুমি তো ওকে সবসময়ই দেখ, ও কি বমি-টমি করে?'
প্रमन्न হাসি।
‘বুঝতে পারি নি তুমিই লেই!’
'তোমার র্রুমমেটের সন্গে তোমার গল্পসল্প হয়?’
'তনুণ্রী খুব চাপা মেয়ে ।
'আমার কথা সে তোমাকে কখনো বলে নি?'
'ना।'
 থামায় : ‘উ তিবিয়া ইয়েস্ৎ কুরিৎ (তোমার কাছু কি স্িিগারেট আছে)?'
 কলার ও পिঠ ঢেকে ছড়িয়ে আছে। চোখের মণি দু'টো घন সবুজ, চিকোল নাকটা সুन্দর, সত্জ চিবুক। ঠোঁটে লিপস্টিক নেই, গালে কোনো প্রসাধনী রঙ নেই, তার निজস্ব ひাটি রঙ, স্নিগ্ধ ফর্সা। একটু লালিমা নাকের দুপাশে, চোখা থুৎনিটি বেশ সজীব। आমি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে তার দিকেে এগিয়ে ধরি। কচি বেতের মতো ফর্শা দীঘল আগুলে একটি সিগারেট টেনে নিতে নিতে বনে, ‘ুটো নিতে পারি?'
'পাজানুইত্তা (প্পিজ)!'
আরেকটি সিগারেট টেনে নিয়ে ‘্পাসিবা’ বলে সে চলে যায় না, ৩ধায়,

' 'হ'
'কোন দেশের?’
'বাংলাদেশ।'
‘অ জানি, ইড্ডিয়ার পাশের দেশ। জানতে পারি কী নাম?’

शাবিব।
‘আমি ওলগা’，বলে সে হাত বাড়িয়ে দেয়，‘কেন বিষণ্ন’ একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন？＇

## को কब？

＇এবার ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছি। সিনেমায় যাবে？＇
＇ক্লাসে যাও নি？＇
＇না，আজ আমার মন খারাপ। যাবে সিনেমায়？＇
＇নा，কাজ আছে।＇
＇হট্টেলে থাক？＇
＇⿱一𧰨⿻⿰丨丨八夊刂 1
‘কোথায়？＇
＇পাত্রিস নুমুব্যায’’
‘চিনি। মিকলুর্যে মাকলাই স্ট্রিট।’
＇কেন মন খারাপ জানতে পারি？＇
＇এক জোড়া জুত্তে কিনতে চেয়েছিলাম，৫০ রুবল কম পড়েছে，ব্বিল্যুত্য পারি नि।＇
＇তোমার বাবা কী করে？＇
＇বাবা নাই।’
＇घा？

＇খুব ভাল কथा！’
＇ভাল না ছাই！গরিবের গরিব।’

＇ঠিক হয়ে যাবে। কিছूদিন তোমাদের দেণের অবস্থা এরকম থাকবে，তারপর আবার ঠিক হয়ে যাবে।
‘আমি ততদিনে এদেশে থাকব না।’
＇কোথায় যাবে？＇
＇আম্রিকা।＇
‘কেউ আছে আমেরিকায়？’
＇না। যে কোনো একটা ছেলের সন্গে চলে যাব－আমেরিকান বয়，ইউয়েদু স্সাবোই，প্রাশাই মাক্কভা？’’০
‘আহ্মরিকান বয় তুমি এখানে কোথায় পাবে？＇
‘কেন；এখন তো নানা দেশের লোক আসছে। আমেরিকানরাও আসবে। আমাকে কি আর দুটো সিগারেট দেবে？＇

[^6]প্যাকেটে গোটা-চারেক সিগারেট অবশিষ্ট ছিল। আমি একটা বের করে জ্বালিয়ে পুরো প্যাকেটটাই তাকে দিয়ে দিলাম। ধন্যবাদ দিত়ে এবার সে বলল, 'তুমি কি আমাকে পঞ্টাশটা রুবল দেবে?'
'কেন?’
‘বললাম যে, জুতো কিনব!'
‘এভাবে রাত্তায় যেকোনো একটা লোকের কাছে টাকা চাওয়াটা কেমন বল তো?’
‘তোমাকে দেখে আমার খুব আপন মনে হল, তাই বললাম। না দিলে দিয়ো না!’
‘দিতাম, কিন্তু অতো রুববন তো আমার কাছে নেই!’
‘কেন? তোমাদের তো অনেক ডলার!’
'আমি গর্রিব দেশের ছেলে বলে তোমদের দেশে পড়তে এসেছি। তোমাদের সরকার আমাদের বৃত্তি দেয় আমরা গরিব বলে।’
'নাও নাও, অতো অভিনয় করো না। আমি জানি তোমরা অনেক ধনী।’
'ना, সব বিদেশী ছাত্র ধনী নয়।'
'তুমি তাহলে সত্যিই গরিব? কিন্ুু তোমার জ্যাকেটা তো খুব দামি।
‘এটা আমার এক বক্ধু প্রেজেন্ট করেছে। সে ধনী।’
‘জান, আমি ভেবেছি বেশ সুন্দর আর ধনী একটা বিদেশি ছর্লের সজ্গে বক্ধুত্ব করব। সে यদি আমাকে ভালোবাসে, তাহলে তার সক্ছে ত্থ(ক) দিশে চলে যাব। আইডিয়াটা কেমন?'
‘মোটেই ভালো নয়, বিদেশ সশ্পকে তোমার কোনেণ্যীনণা আছে? ওই ভুল করো ना।
'তুমি কি আমাকে সe পরামর্শ দিচ্ম্;'
'शा।
‘তাহলে তো মুশকিন হল। আমার বে এদেশে আর ভালোই লাগে না!’
"অন্য কোনো দেশে গিয়ে আরো খারাপ লাগবে।’
'তুমি কি সত্যি বनছ?'
'নিজের দেশ, বাবা-মা, বক্ধু-বাক্ধব ছেড়ে কোথাও গিহ্যে কেউ কোনো দিন সুখী হয় না। আমি বিদেশে এসে সেটা বুঝতে পারছি। আমকে यদি তোমরা রাশিয়ার প্রেসিডেন্টও বানাও, তবুও এই দেশে আমি সারা জীবন থাকতে পারব না।'
'আর যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট করা হয়?'
'তবুও পারব না।’
'নাহ্, তুমি মোটেই ইন্টারেন্টিং নও!'
‘যাই তাহলে?
‘দিলে না তো পঞ্বাশটা রুবল। এক ডলারও নয়!’
‘এবার আমি সত্যি সত্যিই তোমার কাছ থেকে আঘাত পেলাম। এতস্মণ মনে
 আসরে.. । দেখো, তোমার অবস্থাও ইন্তেরদেবোচ্কার১ মতো হবে।’
'ইদি ইদি। নি বালতাই (या या, বকবক করিস না!)।
ক্যাম্পাসে পাওলা আর ভিয়ানা কফি খাচ্ছিন। তনুশ্রীর কথা জিগ্যেস করতেই দু’জনে মুচকে হাসল। পাওলা বলিভিয়ার সুন্দরী। নেটিভ आমেরিকানদের সন্গে ইউরোপিয়ানদদর মিশ্রণে সষ্ঠবত এই সৃষ্টি। ফর্সা রঙটা পেয়েছে ইউরোপীয়দের কাছ থেকে, ভাষাটাও তাই, স্প্যানিশেই লেখাপড়া, কথা বলা, গান গাওয়া, চিত্তা করা, স্বপ্ন লেখা। নেটিভ বলিভিয়ানদের নিজের ভাষা কেমুয়া সে একটুও জানে না। তার চুল কালো, আমাদের মতো, লম্যায় সে আমাদের মেয়েদের ছাড়িয়ে। চিকন কোমর এবং চওড়া ভারি নিত্ম। তার দিকে তাকালে চোখ প্রথমে ধাকা খায় তার নিতম্ধে। তাকে
 মেয়েদের মতো রঙ তার নয়, তার রক্তে ভারতীয় রক্তের মিশ্রণ থাকতে পারে। মুখটাও আমাদের শ্যামলা মেয়েদের মতো। ঢাকে ভারতয়় বনে অনেকে ভুল করে। আমরা তাকে বক্ষগর্বিতা বলি, তার দিকে তাকানো মানে বুকে হোচট খাওয়া। সে ছৌ্গ বুকের বিশালত্ সম্পকে খুব সচ্তেন বলে মনে হয়। এমন পোশাকই সে বে(ি) পঢ়̣ যাতে
 করে ।
'হাসছ কেন তোমরাp আমি কি হাসির কিছू বললাম?'
'जতদিন পর তনুশিরির্র ধখাজ কেন্'
'কেন, জিগ্যেস করতে নেই বুকি?’

'কিসের রদেঙুঁ, কী সব সময় ফাজলামমা কর ভিয়ানা?'
‘ফাজলামো করি? তনুশিরির এই অবস্থা করে তুমি হাওয়া। এত খাই খাই তোমার’

তন্নুর্রী কি এদেরকে সব বনে দিয়েছে? নাহ্, এরকম ঢো তার করার কথা নয়। ভিয়ানা অক্ধকারে তিল ঁॅড়̦ছে।
'তন্থী্রী কোথায়?'
'সত্যি জানতে ইচ্ছে করছে তোমার?'
"
'হাসপাতালে গেছে। একেবারে কোলে বেবি নিয়ে ফিরবে।'

[^7]'বাজে কथা রাথ। कী হয়েছে ওর? কোন্ হাসপাতালে গেছে?'
এবার মুখ খুলল পাওলা, 'হাসপাতালে নয়, স্যানাটোরিয়ামে গেছে। কয়েকদিন নাকি তার রেন্ট দরকার। ঠাণ লেগে বুকে কফ জমেছে।’
'তাই বল।
‘তাই তো বললাম’, ভিয়ানা বলল, ‘এখন বল, হঠৎ তনুশিরির থ্থোজ করছ কেন? তোমার রুশী তিয়োল্কাদের (বকনা গর্রু) কী হল?'

এবার আমি তার ইয়ার্কিতে যোগ না দিয়ে পারনাম না, রুশীী তিয়োল্কারা বড়োই বেরসিক। আমার একটা আফ্রিকান তিয়োল্কা দরকার।’
'তাহলে এলেই তনুশিরির খৌজ কেন?'
‘সেটা এমনি, বাংলাতাযায় কथা বলার জন্যে। আসল দরকারের কথাটা কি মুখ ফুটে বলা সহজ?
'তা হঠাৎ কেন আফ্রিকান তিয়োল্কা দরকার হল? তাদের তেজ সশ্পকে কোন্ো ধারণা আছছ?
‘সে ধারণাই তো পেতে চাই।’
‘‘েশ, জানা থাকন।’ বলে ভিয়ানা চপল হাসিতে দুলে উঠল - আসলে সে তার গর্ব্বে ধনদু’টি দোলাল।

## b

'ও বাবুশ্কা, সসেজ কোথায় পেলেন?'
‘ওই ঢো দু’ নম্নর দোকানে। জলদি যাও্, ফুক্রিয়ে গেল!'
'ভালো মাংস পের্যেছি কী আনন্দ!'
'কী আনদ্দ! দু'টো মুরগি পেলাম!'
'ডিম কোথায় পেনেন, ও মশাই?'
'ওই ওयানে, দশটার বেশি দিচ্মে না।'
'আহ্ ওখানে কী বিক্রি হচ্ছে গো? অত লন্যা লাইন কেন্'
'ভালো পনির দিচ্ছে, শিখ্রি যান!'
মক্কোর দোকানঙলোর অবস্থ এথন কর্নণ। মাছ, মাংস, দूধ, ডিম, পনির, সসেজ, আনু, পেঁয়াজ, রান্নার তেন - সব উধাও। কোথাও কিছ্ বিক্রি হচ্ছে দেখলেই মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আমার ফ্রিজের অবস্থাও এখন মক্কোর দোকানণুেোর মতো। অনিম্মে আর ঘরে রাঁ九ে না, বাজারও করে না। आমি অলসের অনস। जা ছাড়. টাকা পয়সাও অঢেন নেই যে রিনোক ${ }^{\text { }}$ :থেকে বাজার করব।

[^8]একটি দোকানে ডিম বিক্রি হচ্ছে। লম্ব লাইন সাপপর মজো এ̈কেবেঁকে দোকানের বাইরে রাস্তা পর্যন্ত চলে এসেছে। অনেকক্ষণ ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। বরফ গলছে। মধ্য নভেম্বরের দুপুরে কেন হঠাৎ বরক গনতে আরুষ্ঠ করল? আমার জন্যে কোনো ইশারা? তন্নুশ্রী কি ফিরে এসেছে? কোন্নে সুখবর?

লাইন এঔচচ্ছ শামুকের চেয়েও ধীর গতিতে। একটু পরপর দোকানের সেলসগার্ল চিৎকার করে বলছে, "আর দাড়াবেন না, আর বেশি নেই।’

লাইনের সামনের দিকে এক লোক আরেক লোককে বলল, ‘আপনি আবার কোথেকে এলেন?'
'মানে? দ' ঘণ্টা ধরে আপনার চোথে সামনেই দাডড়িয়ে আছি, চেথের মাথা থেয়েছেন নাকি?'
‘ইতর্রে মতো চিৎকার করবেন না। আমি তো ఋধু জিগ্যেস কর্ললাম আপনাকে।’
‘কী? ইতর? আমি ইতর? ঘুসি মেরে তোর..!'
‘তিখা! এরকম হাঙামা করন্নে এক্ষুনি দোকান বঙ্ধ করে দেব। ডিম খাওয়া একেবারে বেরিয়ে যাবে! এত করে বনছি আর দাঁড়াবেন না, আর দাঁড়াবেন না, তা
 করে ফল হবে না..!'

লাইনের সবাই ভয় পেয়ে একেবারে সুবোধ বালক-বালিকা কৃষ্তে জড়োসড়ো হয়ে যে-यার জায়গায় দাঁড়াল।

এক মহিনা গল্প করছেন এক যুবতীর সজ্গে। যুরককী, পর্ভবতী, পেটটা বেশ
 ক্রেনে নি তো? আগস্ট থেকে নভে্বর, এতোদিন্নেঞ্ট পেট দেখে টের পাওয়া যাবে ना?
'আপনার সাহস আছে বলতে হবে। এই সময়ে অত বড়ো ঝুঁকি নিচ্ছেন!'
'কী করব? জীবন তো থেমে থাকে না। কবে দেশের অবস্থা আবার ভালো হবে, কবে আবার আগের মতো দোকানপাট জিনিশপত্রে ভরে উঠবে সেই আশাতে তো আর বসে थाকা यায় না!'
'তা অবশ্য ঠিক। কিন্ু আমি হলে সাহস পেতাম না।'
'ছেলেমেয়ে নেই আপনার?'
'আছে বলেই তো বলছি। একটাই ছেলে, ক্কুলে পড়ে। বাড়ি ফিরের ফ্রিজ গুলে যদি দেথে কিছू নেই ভীষণ কেপে যায়। চিৎকার, কিছ্ম নেই কেন ফ্রিজে? সারা দিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াও? খাবার জোগাড় করে রাখতে পার না? ওর জন্যেই তো লাইনে দাঁড়িয়েছি?
‘আপনি কিন্ুু ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন আমাকে।'
'না না, সে কী কথা! দোয়া করি আপনার ছেলের জন্যে যেন কোনো দিন আপনাকে লাইনে দাঁড়াতে না হয়। নিষ্চয় দেশের এই দুরবস্থা বেশিদিন থাকবে না।'

নাইনের সামনের দিকে এক বৃদ্ধা চিৎকার করছেন, 'বারে বারে চিৎকার করে জানান দিচ্ছ আর নেই, আর নেই। আর লাইনে দাঁড়াবেন না। আমরা এতঞুলো মানুষ কষ্ট করে কতক্ষণ ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি আর আমদের চোখের সামনে তোমরা এমন কাホ কর্ছছ্প ছি ছি, এত অসৎ তোমরা?'

দ' জন আফ্রিকান ছেলে লাইনে না দাঁড়িয়েই ব্যাগ ভর্তি ডিম নিয়ে দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে ভোঁ করে চলে গেन। नাইনের সব মানুষ চেফ্যে চের়ে দেখতে লাগল তাদের। সবাই ব্যপারটা বুঝতে পারছে। ওরা কমপক্ষে পাঁচণণ বেশি দাম দিত্যে শ' খানেক ডিম কিনেছে। সবাই দপচাপ চের্যে দেখছে। ত্ুু সেই বৃদ্ধা চিৎকার করে দোকানের সেলস্ম্যানদের গানাগাল দিচ্ছেন : স্পেকুলান্তি, ভ্জিয়াতোচনিকি.. (চোরাকারবারি, ঘুষখ্খারেরা )!

যাঁড়ের মতো দেখতে এক সেলস্ম্যান এবার বৃদ্ধার দিকে তেড়ে এল, ‘এত চচচচামেি করছেন কেন? আদর্শবান হয়েছেন? আপনার আদর্শ ধুয়ে পানি থান গিয়ে! ডিম আপনি কী করে পান দেখছি !
‘এই ছোকড়া, চোখ নামিয়ে কথা বল্। ভয় দেখাতে এসেছিস আমাকে? এত সহজে ভয় পাবার মানুষ ভেবেছিস আমাকে?..আচ্চর্य দেশের মানামఆলাও! লবক্য় একটা


 সহজে বিক্রি হয়ে যায়, আমরা ততো সহজে হই না। এই আ্রি বয়সেও নয়। তোদের দেখলে আমার কর্পুাঁ হয়..।'

বৃদ্ধা লাইন থেকে বেরিয়ে থুথু ছিটাতে ছিটাত্কেক্রে গেলেন।
 করে দিত্যে ঘোষণা করা হন, ডিম ফুরিয়ে গেছে, আজ আর চালান আসবে না।

মেট্রো থেকে বেরিয়ে আসতেই ভীষণ ঠাণা এক হলকা বাতাস এসে মুখমণল অবশ করে দিল। রাত নেম্মেছে আর শীত পড়ছে ভয়ানক। বরফ গলে পানি হয়েছিন, এখन সে-পানি জমে গিয়ে ম্বচ্ছ কাচ! পা আটকায় না, পিছলে পিছলে যায়। গাছণ্ণলো户্দ্রিটলাইটের আলোয় চক্চক করছে; পাতাবিহীন শাখাপ্রশাখাঙলো এখন স্বচ্দ কাচে মোড়ানো, দেখে মনে হয় নকল, বানানো গাছ। বিন্ডিংঔলির কার্নিশে কার্নিশে পানির धারা হঠাৎ জনে গিত্যে স্বচ্চ কাচের ছুরি হয়ে ঝুলে আছে। লোকজন হাঁঢে কষ্ঠ করে, খুব সাবধানে। যারা আছাড় থেয়ে পড়ে यাচ্ছে তারা সেখানেই পড়ে থাকছে না, ব্তার মতো পিছলে চলে যাচ্ছে অনেক দূর। আন্ডারপাসের সিंড়ির ধাপে ধাপে বরফ জনে শক্ত আর ভয়ানক পিচ্ছিল হয়ে আছে। পাশের রেলিং ধরে, রীতিমতো হামাওড়ি দিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে হত্ছে।

বাস আসতে দেরি হচ্ছে দেথে ফুটপাথ ধরে হল্টেলের দিকে হাঁটা দিলাম।

দূরে কে যেন পড়ে আছে, একটা কালো বস্তার মতো। কাছে গিয়ে দেথি এক বৃদ্ধা দুই কনুই কাজে লাগিয়ে ওটার চেষ্ঠা করছছ, কিনু পারছে না। পিচ্ছিল বরফে তার কনুই পিছলে পিছলে যাচ্ছে। বললাম, 'ব্যথা পের্যেছেন’’ বৃদ্ধা একটা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'পামাগিতে পাজালুইস্তা (দয়া করে সাহায্য করুন)!’ আমার সাধ্য নেই তাকে ধরে তুলি, বৃদ্ধার ওজন হবে কমপক্ষে নব্বই কেজি । তার সামনে পড়ে আছে একটা কাপড়ের থলে, থলে থেকে ছটকে বেরিয়ে পড়েছে একখঅ কালো রুটি, একটা দুধ্র প্যাকেট। আমি মহিলার হাতটা ধরি। মহিনা তবুও উঠতে পার্রেন না, বরং আমাকেই টেনে তইয়ে দেবেন যেন। হঠাৎ ওই পথে একজন মধ্যবয়সী লোকের আবির্ভাব ঘটে। কোনো কথা না বলে তিনি হাত বাড়িয়ে দেন আমাদের দিকে। দু’জনে ধরে বৃদ্ধাকে টেনে তুলি।

বৃদ্ধা উઢে দাড়ালে ভদ্রলোক ধন্যবাদদর অপেক্ষা না করে নিজের পথে চলে যান। বৃদ্ধার রুটি, দুধের প্যাকেট কুড়িয়ে নিফ়ে আমি তার ব্যাগে ভরি। তারপর সেটি ডান হাতে নিয়ে বাম হাতটা তাকে দিই। তিনি আমার হাতটা শক্ত করে ধরে ভাঙা, ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলেন, ‘শ্পাসিবা সিনোক্ (ধন্যবাদ বাবা)।’ কাছেই একটা বাস户্টপ। আমি তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বেঞ্চিঢে বসাই। বৃদ্ধা বসে জ্রেক্z্ জোরে ইাপাতে থাকেন। আমি বলি, ‘কোথায় থাকেন? বাসে তুলে দিলে যেতে বক্রিবেন?’
'সজ্গে গেলে ভালো হয় বাবা। চোথে ভালো দেখতে পাই না N্কটট বাস এসে দাঁড়াল। आমি তাকে বাসে উঠতে সাহায্য করি, তারপর ন্নিজ্ছ(3) উঠে পড়ি। একটা সিটে তকে বসিয়ে দিয়ে আমি তাঁর সামনে হাতল ধরে দাঁ্জা\% কপালে অজস্র বলিরেখা, চোেে বার্ধ্যক্যের কুয়াশা।
‘কোন ঈ্টপে নামতে হবে বলবেন।
'কিন্নেতিয়াত্র কাজাথস্তান।’
কাছেই। তিন স্টপ পরে আমি তাকে ধরে নামাই। ‘‘্ஊ সামনের বিন্ডি?’— হাত দিয়ে একদিকে ইশারা করেন তিনি। সামনে গোটা কয়েক বহুতন আবাসিক ভবন। বুঝতে পারি না, কোনটাত তিনি থাকেন।
‘আমাকে কি আর যেতে হবে? এখন একা যেতে পারবেন না?'
‘তোমার यদি কষ্ঠ না হয়, একটু সজ্গে চল বাবা। রাস্তা কেমন পিচ্ছিন।'
মহিলা পথ দেথিয়ে একটা আটতলা বিশাল ভবনের গেটে আমাকে নিয়ে এলেন। তারপর বললেন, ‘এখন যেতে পারব। কিন্ুু খুশি হই যদি আমার ঘরে এককাপ চা থেয়ে যাও।

তাকে নিয়ে নিফট বেয়ে পঁচচতলায় উঠি। ওভারকোটের পকেট থেকে তিনি চাবির গোছা বের করে আমার হাতে দিত্যে বলেন, ‘একটু খুলে দাও বাবা।’ দরজা খুলে এক বেডরুমের একটি অ্যাপার্টম্মে্টে ঢুকি। মহিলা আমাকে বসতে বলেন এবং নিজে খুব হ্রুন্ত ভপ্পিতে বসে পড়েন। ঘরটা সাদামাটা। একটা শোকেসে সামান্য কিছু চিনেমাটি আর কাচের তৈজসপত্র। পুর্রান্ো একটা ওযার্ড্রবের মাথায় ঝ্রুমে বাঁধাই

করা এক সামরিক অফিসারের সাদাকালো ফটোগ্রাফ। ছোঁ একটা টেবিনে একটা পুরোনো টেলিভিশন, তার উপরে এক যুবকের ছবি, একই রকম ক্রেমে বাঁধা। একদিকের দেয়ালে একটা ছোট শেলফের মাথায় লেনিনের ও স্তালিনেন ছোট ছোট দুটি আবক্ষ মৃর্তি। খাটর মাথার কাছে ছোউ একটা টুলের উপর হলদে হর্যে যাওয়া টেলিফোন সেট।
'আপনি একা থাক্কে?'
'এরাই।
'স্বামী-সন্তানরা কই?'
সামরিক প্পাশাকে ফটোগ্রাফটা তাঁর স্বামীর, দ্রিতীয় বিশ্বয়দ্ধে শহীদ। অন্য যুবকটি একমাত্র পুত্র, খনি প্রকৌশनী ছিল, দুর্ঘট্যায় প্রয়াত। আর কিছ্ন বলেন না তিনি। আমাকে আপ্যায়িত হতে বলেন, ফ্রিজে সসেজ আছে, রুুটি কেটে নিজে বলেন, কেটলিতে পানি বসিয়ে নিতে বলেন এবং সেজন্য বারবার দুঃখ প্রকাশ করেন শ্যে, তাঁর কেমন যেন.লাগছে, বে, তাঁর মনে হচ্ছে ঢাঁর রক্তচাপ খুব বেড়ে গিয়েছে। আমি যেন কিছू মনে না করে নিজে নিজে আপ্যায়িত হই। आমি চা বানিয়্যে তার হাজ্তে চায়ের
 রৌ্ট নিন, সব ঠিক হয়ে যাবে।' চা খেতে খেতে তিনি আমার নাম-পক্রিমী জানতে চাन।

বাংनাদেশের কथা তনেে বলেন, তাঁর এক সহকর্মীর ছেনে অুসীদির যুক্জের সময়

 করতে গির্যেছিন। দুজন তো মাইন কেটে মারাও গেক্ষু তিদদর কবর আছে চ্ট্ট্রামে।

চা খাবার পর তাঁকে একদু সত্জ মনে হর্যিআমি বলি এবার আমাক্কে উঠতে হয়। তিনি বলেন আমার উপকারের কথা তিনি সারাজীবন মনে রাখবেন। সমায় পেলে आমি যেন মাঝে মাঝ্েে তাঁকে দেখতে আসি। তিনি খুব একা, নিঃসন্গ, তাঁর স্সমবয়সী বাঞ্ধবীরা এখন আর বেঁচে নেই ; যারা আছে, পেনশনে যাবার পর তারা কে কোথায় চলে গেছে। দ্দুও গল্প করার কেউ নেই।

এসময় কলিং বেল বেজে ওঠঠ। সজ্গে সঙ্গে মহিনা স্বগত উক্তি করেন, 'ওষই এল!’ তারপর আমাকে অনুরোধ করেন দরজা খুলে দিতে। আমি দরজা খুলে দিশিলে দুটি তরুণ-তরুণী ঢোকে ; আমাকে দেখে চমকায়, তারপর মহিলার উল্দলে বলে,,, ‘কেমন আছেন? আজ পলিক্লিনিকে গিচ্যেছিলেন তো?' তারপর আমাকে দেথিয়ে জিগ্যে্যস করে, 'উनि কে?'
‘রাস্তায় পড়ে গিক্রেছিনাম। উনি বাঁচিয়েছেন, নইলে মরে পড়ে থাকতাম ।'
দুজনে একসজ্গে বলে ওঠঠ ‘সে কী? রাস্তায় পড়ে গিশ়্েছিলেন? আমাদের ক্বলেন নি কেন্ প্রেশার চেক করিয়েছেন?'
‘কিছু হয় নি, এথন ভাল আছি।’
‘তবু কাল আপনাকে পলিক্রিনিকে নিয়ে যাব। সকাল দশটায় ররডি হয়ে থাকবেন। এক সণ্তাহ ধরে প্রেশার চেক করা হয় নি। আর কেনাকেটা কিছু লাগলে বলून।＇
＇না，কিছু লাগবে না ।
＇আচ্ছ，আজ তাহলে আমরা আসি। কান সকালে কিন্তু রেডি থাকবেন ।＇
ওরা চলে গেলে জানতে চাইলাম，ওরা কারা। বৃদ্ধা বললেন，＇ওরা সেবক দল। আমার মতো নিঃসঙ্গ বুড়োবুড়িদের দেখাশোনা করে，কেনাকাটা করে দেয়，ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়，টেলিফোনে খোজখবর নেয়।＇

আমার বেশ ভান লাগল। এরা সমাজতন্ত্রের সৃষ্টি，প্রকৃত মানুষ। সমাজতন্ত্র শেষ হয়ে যাচ্ছে，তাতে কী？এরা তো থাকবে। এরাই আবার নতুন সভ্যতা গড়বে।

বৃদ্ধা একটু পরে বললেন，‘কিন্তু ওদেরকে আমার ভাল লাগে না। কেন যে কাগজটাতে সই করতে গেলাম।
＇মানে？কিসের কাগজ？＇
＇ওরা একটা কাগজে আমার সই নিয়েছে। আমার দেখাশোনা করবে，তারপর আমি মারা গেলে এই ফ্ল্যাটের মালিক হবে ওরা। নতুন ধরনের ব্যবসা！আমাডুর সময় এরকম ছিন না বাপু।＇
 रতে পারে？এত চালাক তারা হল কী করে？এমন বিষয়বৃদ্ধি ज্পে িদির মধ্যে জীবনে
 জানা হল না।’
 আর সময় পেলে এসো，খুব খুশি হব। এমনিত্র্যেন্মার উপকারের কথা আমি ভুলতে পারব না। তুমি খুব ভাল ছেলে।’

ফোন নম্বরটা লিখে নিয়ে বৃদ্ধাকে সালাম জানিয়ে ফোন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি বেরিত়ে পড়ি। রাত নটা। রাস্তায় নেমে মনে হয় তাপমাত্রা শূন্যের পঁচিশ ডিগ্রি নিচে নেমে গেছে।

## ৯

अनিমেষ বলল，＇মতিনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।’
‘⿰丬夕
＇সাত দিন ধরে তার কোনো পাত্তা নাই।＇
‘কেন，তুহিন জানে না？তুহিনের সজ্গে ও ব্যবসা করত তো？’
'তুহিনই তো বলল। পুলিশকে জানাইছে তুহিন।’
দ্যাথো বাইরের কোনো শহরে গোে।’
'नা, গেলে তুহিনকে বনে থেত। তুহিন সন্দেহ করত্তেছে মতিনকে রাশানরা ুম করে দিছে। রাশানদদর সন্গে মতিনের লেনদেন ছিন।

গা শিউরে উঠল। মতিনের মুখটা চোথের সামনে ভেসে উঠন। মতিন আমার ইয়ারম্মে, ব্রাক্ষণবাড়িয়ার ছেলে। বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির বৃত্তি নিক়্ে এসেছে। ব্যবসা করে, একটা লাদা গাড়ি কিনেছে। নরম-সরম, নিরীহ প্রকৃতির ছেলে। সবার সর্গে খুব ভাল সম্পর্ক। কমরেড-ননকমরেডদের ঝগড়া ঝাটির মধ্যে সে ছিল না। সবাই তার কাছে সমান। আমাকে ৯শ র্ববল ধার দিয়েছিন দেশে যাবার জন্য। অনেকদিন পরে সে টাকা শোধ দিয়েছি। সে তাড়া দেয় নি। বনেছিন যথন সুবিধা হয় দিও। গত জুনে এক সক্ক্যায় সে আমাকে তার গাড়িতে করে ঘুরির্যেছিল, ফ্য্যাটেও নিয়ে গির্য়ছিন। দ্a প্যাকেট সালেম সিগারেট দিয়েছিল, আর আফসোস করছিল আমাদের আগের মতো দেখা সাক্ষাৎ হয় না বলে। একই য্টাইটে আমরা মক্কো এসেছিনাম। কারেনটিন্নে সাতদিন ছিলাম একই ঙ্রোরে। আসার দুদিন পরে আমাদের পলিক্রিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল চেকআপ করার জন্য। রক্ত, মলমূত্র নিয়েছিন। দু’দিন পর এক সকালে দেথি শাদা এ্যাপ্রন পরা দু’জন লোক আবদুল মাতিন আবদুল মার্চ্তিন্নিলে এ-
 অবস্থায় তাকে ধরে হাসপাতালে নিয়ে গেন। মতিনের 户ুলে ন্ধীি ডিসেন্ট্রি পাওয়া গেছে।
‘‘্রিজে তো কিছ্ নাই। খাইছেন কিছ্ম?’
 नाকि?
‘ना ना। একটু গোছায়ে লই। চলেন আজ্জান মাইরা আসি। আজ আলীর জन्नामिन।

পাশের হল্টেলে আनীর রুমে বিশাল বাঙালি সমাগম। ঘরে জায়গা আঁটট নি, করিডরে প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে কেউ খাচ্ছ, কারো হাতে বিয়ারের বোতন, কারো হাতে ভদকার গ্লাস। হিন্দি গানের শক্দে আর চেচাচমমিতে করিডর গমগম করঢে। রুমের ভিতরে প্রচজ হাসাহাসি। আমাদের মধ্যে যাদের গা়্যের রঙ একটু বেশি কালো তাদের নিত্যে হাসাহাসি চলছে। টিটো ভাই আমাদের দু’বছরের সিনিয়র, যথেষ্ট কালো। বলছহ, ‘‘ল দেথি, মালেক আর মিজানের মধ্যে কে বেশি কালো?’ বাবর হাত তুলে বলল, 'আমি কই?' মালেক আর মিজান নজ্জা লজ্জা মুথে ঠঠ兀টে কামড় দিয়ে বাবরের দিকে তাকিত্যে রইল। বাবর বলল, 'মালেক আর মিজানের মধ্যে বেশি কালো হইল গিয়া আমাো টিটো ভাই।’ হো হো করে হেসে উঠল সবাই। হাসি থামলে আবার সে అরুু করল, ‘একদিনের ঘটনা কই, সত্যি ঘটনা। দশ নম্বর ব্নকের সামনে আমি খাড়ায়া আছি, সক্ধ্যা নামতাছ, অল্প অল্প আঞ্ধার। দেখি হালা একখান ফুলহাতা শাদা শার্ট, মনে হয় হাার্রে ঝুলাই রাখছে এরকম একটা শাদা শার্ট ভাইসা আসতাছে।

আমি তো ভয় পাই গেলাম। ভূত টুত নাকি। শার্টট কাছে আসলে দেখি, ওরে এ তো আমাগে টিটো ভাই!' আবার হো হো শব্দে মেতে উঠন ঘর।

কমরেড-ননকমরেড, ব্যবসায়ী-অব্যবসায়ী সবাই জুটেছে। মদ খ্টেতে থেতে গল্পে शাসিতে গানে রাত একটা বেজে যায়। অনিম্মে চলে যায় ফ্য্যাটে। তাকে এত রাতে যেতে নিষেষ করি। ‘কিছू হবে না’ বলে সে চলে যায়। অनক আর आমি হল্টেলে ফির্রব, আমজাদ সন্প নিল। অনিমেষ নেই, সে আজ আমার ঘরে ঘুমাতে চায়। তার হোন্টেল দূরে। আমজাদ বেশ মাতাল হয়েছে। মাতাল হলে তার মুখটা খুব দুঃখী দুঃখী হয়ে যায়, দেশের কথ্া মনে করিত্যে দিলে কাঁদ্র। আমার অবস্থা বেশ তুক্গে। মদ থেলে আমি शুব ছটফটে হয়ে উঠি, বেশি কথা বলি। অলকেরও একই অবস্থা।

অলক চার তলায় নিজের রুমে চলে যায়। आমি আমজাদকে নিয়ে তিনতনায় আমার রুমে ঢুকি। আমজাদ ভিডিওতে ছবি দেখতে চাইল। প্রবীণের ঘরে হিন্দি ফিল্লের ক্যাসেট নিতে গিয়ে এক পাকিস্তানি মাতালের সক্গে অকারণে মারপিট বৌেে গেল। এর মধ্যে অলক আর দু’জন জুনিয়র বাঙালি ছছধেকে নিয়ে জুটন। পাকিস্তানিটাকে দাবড়ে নিয়ে গেল এক দিকে। কয়েক মুহূর্ত পরে বুক ফুলিয়ে ফিরে এসে অলক বলল, 'शবিব, দিছি শালারে, মাথা একেবারে ফাটায়ে দিছি।'
 ভেগেছে। অলক, আমজাদ আর আমাকে ধরে নিচে নামাল পুলিশ লাতার্রপর হন্টেটের পাশেই ইউনিভার্সিটি পুলিশ ফঁড়িতে নিয়ে গিত্য় তিনজনকে ঠিকটি আলাদা খোপে
 নিয়ে এল এক পুলিশ। আমাদের তিনজনকে বের করে তল্লীমনেে দাড় করিয়ে পুলিশ তাকে জিগ্যেস করল, 'কে মেরেছে তোমাকে?'
 পুলিশ অলককে ছেড়ে দিল। অলক আমাদের সাহস দিয়ে বনল, 'ঘাবড়াইস না। বালডাও অইব না।’

মাজহারকে মনে হয় হাসপাতালে নিয়ে গেল আর অলককে বের করে দিল। আমদের দু'জনকে আবার আলাদা দুটি খোপের মধ্যে ঢুকিত্যে তানা লাগিত্য দিন।
‘আমজাদ, এ তে কারাগারে ছুকাল রে। कী করবে?' আমজাদকে ডেকে বলনাম। ওকে দেখা যাচ্ছে না। মাঝখানে দেয়ান। আমজাদ ভয় ভয় গলায় বলল, 'মনে হয় টরচার করবে।
‘আরে না। আমরা বিদেশী ছাত্র। টারচার করলে খবর হয়ে যাবে।’
'তাহনে হাজতে দুকাল ক্যান?'
‘এমনি। সকাল হলে ছেড়ে দিবে দেখিস।’
'শালা যদি কেস করে দেয়?'
‘তিখা!’ একটা পুলিশ ধমক দিত্যে উঠন।
আমরা ভয়ে ছপ মেরে গেলাম। আমি সিগারেট জ্বালিয়ে টুলের উপরে বসলাম। इপচাপ সিগারেট থেতে লাগলাম।

রাত চারটার দিকে পুলিশ তালা খুলে ডাক দিল, ‘এই বেরোও, বেরোও।’
ভাবলাম ছেড়ে দেবে এবার। কিন্ঠু না, আমাদের নিয়ে গিত্যে তোলi হল একটা পিকআপ ভ্যানে। আমজাদ ভয়ে নীল হয়ে গেল। আমারও একই অবস্থা।
‘কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাদ্দর?'
'চপ করে বসে থাকো। কোনো কথা নয়।' ধমক দিয়ে বলন একজন পুলিশ । তার পাশেরজন ড্রাইভ করছে আর ফিরে ফিরে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। আমি পকেট থেকে সিগারেট বের করে বনলাম, ‘গাড়িতে সিগারেট খাওয়া যাবে?'
'थाও।'
আমি সিগারেট জূানিয়ে ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আপনারা সিগারেট খাবেন?'
'আমাদের আছে।’
আধঘন্টা পর একটা বিন্ডিং-এর সামনে গাড়ি থামল। দরজজা খুলে দিয়ে প্রথম পুলিশটা হুকু করন ননামা, নাম্মা।

আমরা ভয় পেয়ে হপ করে বসে রইলাম।
‘की হল ? নামো বলছি!
আমজাদ আমার একটা হাত ধরল, 'কই আনল রে হাবিব?'
'জানি না, চল নামি। कী এমন মহা অপরাধ করছি আমরা?'
কাঠের ভারি দরজা ঠেলে আমাদের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল। बাফ্ जকটা ঘর। হাসপাতাল হাসপাতান গন্ধ। এক বুড়ি এসে আমাদের ডেকে ল⿵e্যি গেল আরেকটা
 তিনি প্রথমে আমাকে ডাকলেন। আমি তার সামনে গেলাল্N veठoয়ার আছে একটা, কিন্তু বসতে বললেন না।
 কর। দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে দাও। আञুলঔুলি ফাঁক কর। চোখ বক্ধ, চোখ বঙ্ধ। এখন ডান হাতের তর্জনী দিয়ে নাকের ডগা ছেঁও।

आমি অনায়াসে নাকের ডগায় তর্জনী ঠেকালাম।
‘ঠিক আহে। বসো। को মদ খেয়েছহ?
'ভদকা আর বিয়ার।'
'কতটা?'
‘হবে তিন-চারশ’ গ্রাম।'
'আর বিয়ার?'
‘গোটা ত্রেনেি’
'হ। বমি-টমি হয়েছে?'
'बा।
'হাত দাও, এদিকে, হ্যা হাত মেল। রক্ত নেব।'
রক্ত নিয়ে একটা ছোট বোতল হাতে ধরিয়ে দিত্যে টয়নেট দেখিয়ে বললেন, 'প্রস্রাব নিয়ে এসো।'

তারপর আমজাদকে ডাকলেন，একইভাবে সোজা হয়ে দাঁ়াতে বললেন। আমি টয়লেটে গেলাম বোতলটা হাতে নিয়ে।

আবার আমাদের গাড়িতে তোলা হন। আবার সেই গরাদদ ঢুকিয়ে তালা মেরে দিয়ে পুলিশরা চলে গেল। খোপের মধ্যে খখু একটা টুল। আর বসে থাকা যায় না। घুম্ম ক্নান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে।

আমাদের একটা ছেলে হয়েছে। নাম রেখেছি নবকুমার। তাকে উ্রনিতে বসিয়ে সেই ট্রলি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন ইরিনা ইভানোভ্না। বরফ্ঢাকা বার্চবনে শাদা ফটফটট পথে ইরিনা ইভানোভ্না সুন্দর একটা কমলা রূঙর উলেন টুপি মাথায় দিয়ে আমাদের ছেনেটাকে দ্রলিতে করে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর পায়ে পায়ে হাটছে আন্তন। আাত্তন বনছে ‘ও ভাই নবকুমার，তুমি হাঁটতে শিষবে কবে？＇

নবকুমার বলে，‘হাঁটতে শিখতে হবে কেন？আমার তো পাখা আছে। বেখানে ইচ্ছে উড়ে যেতে পারি।’
＇কই आমি দেথি নি তো！তুমি উড়তে পার না কি？＇
‘হু খুব পারি，অই দ্যাথো＂বলে নবকুমার ট্রল⿵ থেকে ফুরুৎ করে উড়ে উঠ্ঠে একটা পপলার গাছের ডালে গিয়ে বসে। তখন হঠাৎ কোথেকে একটা শ্ধেতভল্লক বরকের্র
 ছিটিত্যে যেতে থাকে। ভালুকটা ছুটে ইরিনন ইভানোভ্না আর আন্তনের্｜সস⿰丬夕大寸 এসে দুই

 হয়েছে। ও তোমাকে থেয়ে ফেনবে।’

 কাঁটে তুলে নিয়ে ভালুকটার দিকে কটমট করে তককায় আর ভালুকটার সারা গা ফেটে রক্ত বের হতে Өরু করে। তার শাদা পশম রক্তে লাল হয়ে ওঠঠ আর সে গোঙাতে গোঙাতে কুs্ীী পাকিয়ে বরফের উপরে ডিগবাজি থেতে থাকে। বর্যফ্দাদু হাত বাড়িয়ে পপলারের ডাল থেকে নবকুমারকে অন্য কাঁধে তুলে নেয়। এক কাঁধে आন্তনকে আর অন্য কাঁধে নবকুমারকে নিয়ে সে বার্চবনের বরক্ভূমিতে মচ্মচ শব্দ তুলে হেঁটে যেতে থাকে।
‘এই ওঠো，বেরও। ঘরে গিয়ে ঘুমাও।’ তানা খুলে পুলিশ হাঁট দিয়ে ঠেলছে আমাকে। মেঝেতে বসে বসে ঘুম্মেচ্ছিলাম কয়েদীর মজো। সকাল আট্টা। ঘরে ফিরে ওয়ে পড়লাম। মনে হন আর কোনো দিন জেগে উঠতে পারব না।

ঘুম ভাঙল দরজায় ধাকাক্র শব্দে। দরজা খুলে দেখি তনুশ্রী । স্বপ্ন দেখছি না তো？ ‘‘মো’।
তনুশ্রী ভিতরে এল，এসে দাঁড়িয়ে রইন। বললাম，‘বসো’। আત্তে করে অনিমেষের ডিভানে বসল।
'স্যানাটোরিয়ামে থেকে কবে ফিরলে?'
‘ফिরি নি, কাপড়-চোপড় নিতে এসেছিলাম, আবার যাচ্ছি।’
आমি কেটলিতে পানি বসিত্যে দিলাম। বেলা আড়াইটা। জুধায় পেট চো চো করহছ, ঘুমটা ভাল হয় নি।

তন্নুশ্রীর মুখ ভাবলেশহীন। শে-মানুষের মুখ দেখে মনের এতটুকু হদিস পাওয়া याয় না, ধরাই याয় না कী আছে তার মনে, তার সামনে উপস্থিত হ৫য়াটাই একটা কষ্ঠকর বিড়ন্মনার ব্যাপার। আমার খুব জননতে ইচ্ছে করছে সে এখন কী ভাবছে ; আমার ছেলেটার কী ব্যবস্থা সে করনল, কেনই বা এল আমার ঘরে, স্যানাটোরিয়ামে থেকে এসেছে কাপড়-চোপড় নিতে, নাকি আমাকে কিছ్ বলতেp অইসব কিছ్ আমার জানা দরকার। কিন্তু আমি এথন জোর পাচ্চি না। इয়ত আমি তাকে ভালোবাসি না, ভালোবাসলে একটা বেপরোয়া অধিকারবোধে এইসব প্রশ্ন আমি তাকে করতে পারতাম, ঝগড়া করতে পারতাম, এমন কথা বনতে পারতাম যাতে তার সব গাভ্ভীয খসে পড়ে, ব্যক্তিত্ ঝরে যায়, যাত্ড সহজ লোকের মডো সে মুখিত্য ওঠঠ, ঝাগড়ায় মেতে ওঠে আমার সন্গে। সেটাই হত আসন প্রেমিক-প্রেমিকার আচরণ, সেটাই হত একটা রোমান্টিক খূনসুটির দৃশ্য।

তনুশ্রী নীরবে বসে বসে আমাদের বুকশেলফের বইণুনো অোনে, টবের


 মন নেই। কিমু কিসে তার মন?

 কোনো প্রশ্ন করাছি না তাকে। আমার মন জানে, কোনো প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাবে ना।

চা খাওয়া শেষ করে তনুশ্রী আরওও কিছ্ম্শণ ছপচাপ বসে রইল। তারপর নড়ে উঠে বলन, 'যাই'।
‘কেন এসেছিনে?’ আমি যেন কৈফিয়তত চাইছি।
‘এমনি’, বলে থামল সে, তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে একাু হাসার চেষ্া করে বলল, 'কেন? আসতে নেই?'
'না, তা কেনই নিষয়ই আসবে। বলছিলাম, বিশেষ কোনো দরকার ছিন কি না।’
উত্তর না দিয়ে সে বলল, 'আসি!'
‘কোন্ স্যানাটোর্রিয়াম্ উঠেছ? থাকবে ক'দিন?’
‘তিন নম্বরে। ক’দিন থাকব এখনও ঠিক করি নি। যাই।’
নিজেই দরজা খুলে তনুশ্রী বের হন, আমি পিছনে এসে করিডরে দাঁড়ানাম। সে আর কিছ্ন না বলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল।

মেজাজটা একেবারেই বিগড়ে গেল। এ কোন্ ধরনের টরচার? এরকম নির্যাতনের মানে कী?

কী মনে করে রোববার দুপুরে ইরিনা ইভানোভনাকে ফোন করি। বাবা, তোমার यদি সময় থাকে আর কষ্ঠ না হয় একবার এসে আমাকে দেখে যাও। আমি ভাল নেই।’ বৃদ্ধা কেন এমন आপন সুরে কथা বলেন, কী কてর আমার প্রতি ঢাঁর এমন অধিকারবোধ জাগন ভেবে আমার বিম্ময় বোধ হয়, নিজের প্রতি একটা প্রসন্ন অনুতূতি জাগে। খারাপ ছেনে আমি নিচ্যই নই, আমাকে আপন ভাবা যায়; এগারো হাজার কিলোমিটার দৃর্রের একটি দেশের এক অপরিচিতা বৃদ্ধা একদিন্নের পরিচ্য়ই আমাকে এমন আপন করে নিল্যেছেন যাকে তিনি বলতে পারছেন আয় আমাকে একদূ দেখে যা, आমি ভাল নেই। আমার নানি মা এইভাবে নোক মারফত খবর পাঠাতেন 'হাবিব যেন একবার এসে আমাকে দেখে যায়।'
‘বাবুশকা, आমি এক্ষুণি আসছি।’ আমি ছूটলাম বাসস্টপের দিকে।
 চায় आমি কেমন আছি তখন আমার মনে হয় ওরা জানতে চাইছে আমা(1) स্রতে আর
 লাশ দেখতে অসেছে ...!
'কাদের কথা বনছেন ইরিনা ইভানোভনা?'


 না। কিন্ঠू ওরা ফোন করলেই যে আমার মরণের কথা মনে হয়, মনে হয় ওরা চাইছে আমি চটজলদি মরে যাই ...।'
‘ওরা বেশ ভাল ছেলেমেয়ে, আপনার সেবাযত্ন করছে। आপনি যথন থাকবেন না তঈন ওরা এই ফ্স্যাট পপৰল आপনার ক্ষতি কী। মরন করুন্ন ওরা আপনার নাতিনাতনি।'

ইরিনা ইভানোভনা হপ করে থাকেন। আবহাওয়া বেশ ভাল। বাতাস জোরালো নয়। আমরা হাঁটতে বের হই।

পাশেই বার্চবন। বরষ্ঢাকা বার্চবনে ইরিনা ইভানভনার সজ্ে গল্প করতে করতে হাঁি। তিনি আমার দেশের, বাবা মা ভাই বোনদের কথা জানতে চান। आমি বলি বে আমার কোনো ভাই বোন নেই, আমি বাবা-মার একমাত্র সন্তান। তিনি বলেন, তাহলে তুমি এত দূর দেশে কেন এসেছ, আর তোমার বাবা-মাই বা কী করে আসতে দিল? তারপর তিনি নিজের জীবনের অনেক কথা বলেন। দেশের কথা বলেন, যুদ্ধের কথা বলেন, স্তানিনেন কথা বলেন। 'সবাই যুদ্ধে গেল স্তালিনের জন্য, ফ্সিয়ো দ্রিয়া র্রোন্তা,

ফ্সির্যো দ্বিয়া স্তালিনা৩৩-এই ছিল যুদ্ধদিন্নের ભ্লোগান। কত লোক মরে গেল। আমার বয়সী সবাই বিধবা হয়ে গেল, জোয়ান পুরুষ মানুষ সব মরে শেষ হয়ে গেল। তুমি জান, এদেশে এত বুড়ি কেন? যত বুড়ি আছে বুড়া তত নেই কেন? যুদ্ধে মরে গিহ্যেছে বেশির ভাগ পুরুষ। তবু আমরা জিতেছি, গিত্নেরকে আমরা পরাজিত করেছি। ভিলিকি স্তালিনের জন্যই সেটা সষ্বব হয়েছে। গর্বাচভ থাকনে হত না। আমাদের দেশকে তাহলে গিত্লের নিয়ে নিত।

যুদ্ধের কয্যেক বছর পর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু টিকল না। অন্য একটা মেয়ের সঙ্xে সে চলে গেল। তারপর আর নয়। ছেলে বড়ো হল। লেখাপড়া শিনখে ইঞ্জিনিয়ার হল। কিত্ু আমার কপাল খারাপ, খনিতে দুর্ঘটনা ঘটে তরতাজা ছেলেটা আমার মরে গেল।... অনেক দিন পর এতিমখানা থেকে একটা ছোট ছেলেকে নিয়ে এসেছিনাম, কোলে-পিঠঠ ওকে বড়ো করে তুনলাম। ইনস্টিউটে ভর্তি হল। সেবার ওকক নিয়ে একবার বাবার গ্রাচম গেলাম। গ্রাম ব্রিয়ানঙ্কায়া অব্নাত্ত, চেরনোবিলের নাম তো খনেছ, তারই কাছাকাছি। कী দুর্ভাগ্য আমার, ঠিক ওই সময়ই চেরনোবিলে দুর্ঘটনাটা ঘটল। কিছू কিত্ুু টের পেলাম না আমরা। মক্কো ফিরে এলাম। তিনমাস পর পাভেল, ওরে নাতি আমার, এতিমখানা থেকে আনলে কী হর্ধে⿵ আমার বুকের ধন, কলিজার টুকরা— আহাঃ একদিন রাতে দেখি বিছানায় (5)পায় তোলা

 পরে ডাক্তাররা বলল এ অসুచের কথা কাউকে বলা k্ৰর না। একটা বিশেষ
 आমার কপাল মন্দ, কোনো থেরাপিতেই নাতি ীিমার বাঁচন না । ইরিনা ইভানোভ্নার দুই গাল বেয়ে অশ্র গড়াতে লাগন্ৰ

রিনোক থেকে বেশ বড়ো একটা কার্প মাছ এনেছে অনিমেষ । অনেক দিন পর রান্নার আয়োজন করতে করতে বনে সে, 'কী ব্যাপার, পাকিস্তানি একটার নাকি মাথা ফাটাইছেন? অলক তো মহাউল্নালে বলে বেড়াচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ করছি, এক হানাদারের বাচ্চার ঠুলি ফাটইছি।.. পাচতলার মাজহার না? ওটা তো একটা পাগল।’ आমি কিছ্ বলি না। অनিমেষ মাছ কাটতে কাটতে গল্প করে চলেছে।
‘બই বে লোকঔলা আসছিল মুক্তাদির ভাইয়ের কাছে, দুই ভাই, তাদের এক মামা आর তিন জন। ছ্যা আদমরা, নারায়ণগঞ্জ ওদের কাপড়ের ব্যবসা ছিন, সবকিছ্ম বেচেকুচে বের হইছিন কোরিয়া যাবে, বুঝলেন! ব্যাংকক গিয়া আটকে গেছে, কোরিয়া যেতে পারে না কোনোভাইই। তারপরে কে জানি বুদ্ধি দিছে চীনে যাও, চীন থেকে মক্ষো গেলেই পচ্চিম ইউরোপের কোনো দেশে চলে যাওয়া যাবে। ওরা চীনে গেল, বেইजিঙ থেকে ট্রেনে চড়ে মক্কো এসে এক পাকিস্তানি আদম ব্যাপারির খষ্পড়ে পড়ে

[^9]গেন। টাকা-পয়সা নিল সে-ব্যাটা, তাবপরে হাওয়া। তারপরে তো দেখলেন এখানেও আসছিল। মুক্তদির ভাইয়ের সক্গে একদিন ওদের দেখা করায়ে দিলাম। তারপর আর থ্ৰঁখবর জানি না। আজকে ఆনলাম, ছয়জনই মারা গেছে।’

একা থামন অনিম্যষ। আলু কাটতে কাটতে বলनাম, 'মারা গেচ্ছে মানে?'
‘সে ঘটনাই তো বলতেছি, রুমানিয়ার বর্ডার পার হতে গেছে। বর্ডারে গিয়া একজনের সর্গে কন্ট্রাঁ্ট হইছে তিনশ’ ডলারে বর্ডার পার করে দিবে।.. বর্ডার চেক পোল্টে গাড়ি চেক হয়। ওদের তো ভিসা নাই। দালাল একটা কান্ট্রাi্ করেছে এক লরির ড্রাইভারের সজ্গে। লরি হল মাছের লরি, পুরাটাই ডিপ ফ্রিজ। ওদেরকে বলা হইছে মিনিট বিশেক লরির মধ্যে থাকতে হবে, চেকপোস্ট পার হইলেই হয়ে গেন। শানা आহাম্মকের দল মাছের লরিতে উঠছে বুঝলেন ? তারপরে চেকপোট্টের কাছে গিয়া লাগছে ট্রাফিক জ্যাম। পুরা দেড় ঘন্টা। লরি ড্রাইভার ওইপারে গিয়া খুলে দেখে সব ক’টা মরে একেবারে ঝ্রোজেন মাছের মতো শক্ত হয়ে গেছে ...!

## Jo

শীতের সেমিস্টার পরীী্শা এগিয়ে আসতে লাগল। ক্লাসে না গিয়ে এখলুআর উপায়
 रবে না। শাস্তিম্বজূপ অনেক পড়া, অনেক পেপার তৈরি করা পা প্রীহার অনুমতি
 रয়ে যাবে।

ন"টা দশের প্রথম ক্লাসে আমাকে দেথে ভিয়ান্ণ גক্ককে দাঁত্ঞলো বের হেসে

 यাবে তার, আর শিক্ষকরা ভাববে ওহ্ কী সিরিয়াস একনিষ্ঠ ছাত্র, এব্সেলেন্ট মার্কস দিয়ে দাও।
‘অত হিংসা কর কেন? পাকা ধানে মই তো দিচ্ছি না তোমদের!’
ভিয়ানা পাওলাকে বলन, 'খাবিবকে তন্থুর্রীর প্রেমপত্রটা দাও না কেন? হারির্যে ফেলেছ নাকি?' পাওনা এক টুকরা ভাঁজ করা কাগজ আমার হাতে দিয়ে বলন, 'কী লিথ্থেছ একটু পড়ে শোনাবে? আমাদেরকে তো এরকম চিঠি লেখে না কেউ।'

उন্ত্রী नিখেছে 'হবিব, ওভেচ্মা। একটা অনুরোধ করব, यमि খুব কষ্ঠ না হয়, আমার রুমে যাবে, (সক্ষ্যার পরে শেও, তখন রুমপেট থাকে) আমার বুকশেনফের সবচেফ়ে উপরের তাকে বাম কোণায় ম্যাক্স ওয়েবারের সোব্রান্নিয়ে সাচিনেনিয়া ${ }^{\text { }}$

[^10]আছে। বইটা আমাকে দিয়ে গেলে খুব খুশি হব। অবশ্য তোমার যদি কষ্ট না হয়। उनूख्री।

आমি তনুশ্রীর চিরকুট ভিয়ানা আর পাওলাকে অনুবাদ করে শোনালে ওরা খুব বেজার হয়ে বলে，‘ তনুশিরিটা একেবারে যাচ্ছেতাই রক্মের বেরসিক；

অনিমেষ অনেকণলি থবরের কাগজ কিনে এনেছে। মাঝে মাঝেই সে এরকম করে। খুঁট্ত্য় খুঁটিয়ে সব কাগজ পড়়ে। তারপর একটানা সাতদিন হয়ত পত্রিকা হাতেই নেবে না। কমসোমল্ক্কায়া প্রাভ্দা পড়তে পড়তে অনিম্মষ হঠাৎ চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বলে，‘একটা ইন্টারেস্টিং নিউজ শোনেন। নিঃসক বৃদ্ধ নিহত সেবক দলের তিনজন গ্রেফতার। নিকোলাই সের্গিইভিচ করলেক্কো নামের ৭১ বছর বয়সী এক নিঃসজ পেনশনভভাগী বৃদ্ধ＜ক বিষ প্রয়োてে হত্যার অভিযোてে চেরেমুশকিন্ক্কি রাইওন পুলিশ তथাকথিত ম্বেচ্মাসেবক দলের দুই তরুণ ও এক তরুণীকে আটক করেছে। হাসপাতাল সূত্রে নিকোলাই সের্গেইভিচের বিষ প্রয়োগে মৃত্যুর ঘটনার সমর্থন পাওয়া গেছে। উল্লেথ্য，রাজধানী মক্কো ও লেনিনগ্রাদ শহরে বেশ কয়েকটি ম্বেচ্ছাসেবক দল নিঃ্সঙ্গ বৃদ্ধ বৃদ্দাদের দেখা－শোনা，সেবা－यতুুর কাজে তৎপর রয়েছে। বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার মৃত্যুর পর তার বর্তমান আবাসস্থলটিত মিল্লিকানা
 বিশ্ববিদ্যিালয়ের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার ফাঁকে নতুন এই সাফীী心িক－ব্যবসায়িক উদ্যোগে নেমেছে।．．．ইন্টারেস্টি！＇
＇ইन্টারেস্টিং কেন অনিমেষ？＇
＇রাশানদের উদ্জাবনী প্রতিভা দেখছেন ？চিন্তা কল্লে धীরেন কত রকমের ব্যবসার আইডিয়া মনুষ্রে মাথা থেকক বেরুতে পারে ？＇
＇এই ব্যবসাটা ভাল না খারাপ ？’
＇আপনার ঘুরে ফিরে ওই এক প্রশ্ন। ভাল না খারাপ চিন্তা করে তো মানুষ কিছ্ করে না। দরকারি না জদরকারি，লাভজনক না ফ্তিকর মানুষ দেখে এইটা।’
‘লোকটাকে ভে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে তার ফ্যোটটা নিয়ে নিল，এই ব্যবসাটা ভান না খারাপ সেটা তো অন্তত বলা যায়？＇
＇অবশ্যই খারাপ। আইনও বলে বে সেটা অন্যায়। তাই পুলিশ তাদেরকে অ্যারৌ্ট করেছে। এ নিয়ে তো কোনও সন্দেহ নাই বে মানুষ মারা খারাপ।’
‘এমনিতে ব্যবসাট ভাল，নাকি？’
‘অবশ্যই ভান। শেষ বয়েসে বুড়াবুড়িঔিি একটু ভাল থাকল，একটু সেবা－যত্দ পেন। মরে গেলে তো ফুরেই গেন，ফ্য্যাট কে পেল আর কী কে নিল তাতে তাদের কী？ছেলেম্মেয়েওলা একটু সেবা－यত্প করে একটা করে সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে। মস্কো শহরে আর এক বছর পর একটা একরুমের ফ্ল্যাটের দাম কত হাজার ডলার হবে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না；

ইরিনা ইভানোভ্নার ওপর আমার মায়া জন্মে গেছে। আবার তাকে ফোন করি। ‘একবার এসো। তোমাকে কিছ্ কথা বলব, আর একটা জিনিশ দেব।’
‘এখন বে আসতে পারছি না বাবুশকা! একটু কাজ পড়ে গেন, কাল আসি?’
'কান কিন্ুু অবশ্যই এসো। দেরি কর না যেন।'
'অবশ্যই আসব বাবুশকা।’
সক্ধ্যায় তনুশীরীর ঘরে যাই বইটা নিতে। দরজা বন্ধ। ধাক্কাধাক্কি করে কোনো সাড়া শব্দ না পেট্যে ফিরে আসি হন্টেনে। नবিতে পাকিস্তানটাকে দেখতে পাই, মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে পায়চারি করছে। আমাকে দেথে দ্রত সরে অন্যদিকে চলে গেল। মাত্র সাতটা বাজে। বাবুশকার কাছে যাওয়া যায়। আবার ফোন করি তাঁকে। কণ্ঠ ঔনেই তিনি চিনতে পারেন। আমি বলি, ‘কাজটা হল না, আপনি বাসায় আছেন তো? আমি আসছি বাবুশকা।
‘এসো বাবা এসো। আমি আবার যাব কোথায়।’
বিশাল একটা ক্রিন্টালের ফুলদানি ঝেড়েম্মুছে ঝকঝকে তকতকে করে, টেবিলের
 নিয়ে যাও। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।' বলে তিনি একদু থামলেন $\sqrt{\text { Ma ' নিয়ে আবার }}$ বनলেন, 'মৃত্যর আগে মানুষ সব বুঝ্ে পারে। আমিও টের পা(i) আমার বিদায়়র ঘন্টা বেজে উঠতে বেশি দেরি নাই বাবা। একটা স্বপ্ন আমিশ্পিপ্র বার দেখছি। একই

 ক্লেনে ।'
'ছি বাবুশকা, এরকম বাজ্জ দুশিন্তা কর্রতে হয় না। ওরা খুব ভাল ছেলেমেয়ে।
'তাহলে ওই একই দুঃস্বপ্ন আমি বার বার দেখি কেন?'
'দুচ্চিন্তা করেন বলে। দুক্চিন্তা করবেন না, আপনার দুস্চিন্তার কী আছে?'
'তুমি ফুনদানিটা নিয়ে যেও কিন্ুু। আমি মরে গেলে ওরা সবকিছ্রু সজ্ে ওটাও নিয়ে নেবে। আমার সারা জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জিনিশ এই ফুলদানিটা। সুন্দর নয়? पুমি নিয়ে শ্যে। তোমাকে দেবার মতো আর কিছুই নেই আমার।

তনুশ্রীর ঘরে তিনবার গিফ়ে ফিরে এসেছি। ওর রুমমেট নেই, দরজা বক্ধ। তনুশ্রী ভিয়ানা বা পাওলার হাতে রুমের চাবি পাঠিয়ে দিলে পারত, আমাকে হয়রান হতে হত না। ভিয়ানা ক্লাসের শেষে জানতে চাইন, ‘গিত্যেছিলে তনুিিরির কাছ্?’’ বলনাম বে তনুশ্রীর ঘরে বইটা নেবার জন্য গিক়ে ঘুরে এসেছি কমপক্ষে পাচচবার। তার রুমমেট বোধ হয় মক্কোতে নেই। তখন অনিমেষ এসে আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে যায়।
'মতিন ভাইকে দেখতে যাবেন?'

কী হর্যেছে মতিন্নে? কোথায় দেখতে যাব?'
‘কাল তার লাশ পাওয়া গেছে। মর্গে নিয়ে গেছে। আজ আমাদের দেখতে দেবে। यাবেনং আমি যাচ্ছি, অनকরাও যাবে।’

মুখ দেখে মতিনকে চেনা যাচ্ছে না। মুখটা ऊকিয়ে চিমসাা, শক্ত, কালো বিকৃত হয়ে গেছে। কপালের উপর দিকটা আর মুল দেথ্েে চেনা যাচ্ছে এ আমাদের মতিন। সামনের দাঁতণুলো বের হয়ে আছে, চোখ পোকায় খেল্যে কেলেছে। জ্যাকেটটা দেখে নিপিত হওয়া যায় এ মতিনই, অন্য কেউ নয়। আমাদের মতিন।
‘কেজিবি’র পুলিশ সহজ জিনিশ নয়। বের করে ফেলেছে। পাকড়াও করেছে তিনজনকে। প্রফেসর স্তানিস সোভিয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির প্রেসিডেন্ট না হলে এটা এত তাড়াতাড়ি সষ্বব হত না ...'
‘এক কথা বলতে বলতে আর্রে কথা ৩রু কর না, বল।’
‘একটা মেয়েকে সষ্ববত মতিন ফ্ক্যাটে নিয়ে গেছিল সেদিন। মেয়েটা তার পরিচিতই। ওই মেয়ে শ্যাম্পেনের সক্গে কিছ্ন একটা মিশাইছিল, মতিন অজ্ঞান হয়ে গেলে মেয়েটা ইশারা করে, বাইরে তার বক্ধুরা অপেক্ষা করছিল। মেয়েটা দর্রজা খুলে দিলে তারা ছুকে পড়ে যা কিছू আছে, টাকা পয়সা সবকিছू নিয়ে চলে যার্ধী, সময় মতিন্নের হঁশ ফিরে আসে। সে হয়ত বাধা-টাধা দেওয়ার চেষ্টা কর্রূ, ওরা নাকমুখে বালিশের চাপা দিয়ে শ্ধাস বব্ধ করে মেরে গাড়িতে করে নিয়ে গী এক বনে বরফ খুঁড়ে পুঁতে রেখে চলে গেছে।
'কেউ ধরা পড়েছে?'
‘গা, তিনজন। ওরাই তো বলেছে লাশ কোথায় জাকৃী
রাত এগারোটায় তনুশ্রীর ঘরে যাই, তনूর্রীর রুমমেট তখনও ঘরে নেই। মেজাজটা খিচড়ে গেল। आর কখনো আসব না। তনूশ্রীর দরকার হয় নিজে এসে দরজজ খুলে বইটা নিয়ে যাক। এই ভেবে ঘুরে লিফটের দিকে হাঁট দিয়েছি, দেথি পাছা দোলাতে দোলাতে তনুশ্রীর রুুমমেট তার দরজার দিকে যাচ্ছে। বলनাম, 'তনুশ্রীর একটা বই নেব।'
‘এসো, ভিতরে এসো’’ বলে দরজা খুলে আমাকে সে আমন্ত্রণ জানাল। তারপর দরজজ বন্ধ করে আমাকে বসতে বনে টয়লেটে ছুকন। আমি তনুশ্রীর বুকশেনকের উপরের তাকের বাম কোণায় ম্যাক্স ওয়েবারের বইটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। হাত বাড়িয়ে টেনে বইটা নামাতে গিত্র একটা বই পড়ে গেল নিচে। সেটি তুলে নিয়ে দেথি মলাট বাঁধাই বইটার উপরে কোনো নামধাম নাই। পাতা উল্টিয়ে দেখি বই নয়, একটা খাতা। ডায়েরির আকারের, কিন্ু প্রতি পাতায় সন তারিখ বার লেখা নেই। মলাটের পরেই লেখা, তনুশ্রী চক্রবর্তী, কলকাতা, ১৯৮৬।

তারপরের পাতাটি শাদা। তারপরও দু’টি পাতা শাদা। তারপর অকটি ইংরেজি কোটেশন, কোটেশনের নিচে লেখা Heideggar । বড়ো বলেে পড়ে দেখার আগ্রহ হল

ন্।। পাতা উন্টালাম। রুশ ভাষায় কতওুলি নাম পর পর লেখা : নিকোলাই ওুমিলিওভ, গিওর্গ ইভানোভ, ইভগেনি জামিয়াতিন, ওসিপ মান্দেন্ত্তাম। এক কোণায় বড়ো বড়ো ক্যাপিটান লেটার্রে লেখা ভ্রাদিমির সলোভিওভ। পাতার নিচের দিকে ডান কোণায়. ছোট ছোট করে লেখা ‘লেনিনের ব্যক্তিগত সং্রহহ রবীদ্র্রনাথের দুটো বই ছিল। একটা ঘরে বাইরে, অন্যটা Nationalism!’ তার একটু নিচে 'ইভান বুনিন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর্রের মধ্যে আলাপ ছিন।’

পাতা উन্টিয়ে থুঁজতে তরু করি কোথাও আমার নাম দেখা যায় কি না। খাতা জুড়ে লেখা বড়ো কম। অনেক পাতা উন্টানোর পর হয়চ একটা পাতায় চার-পাঁচ नাইন লেখা, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোটেশান। মাঝে মাঝে দু’ একটা মন্তব্য। উন্টাতে উন্টাতে হঠাৎ দেখি দুই পাশেই পাত জুড়ে লেখা, বাম পাতার উপরের কোণে তারিথ লেখা :
२१. १. ৯১

আমি পড়তে তর করি :
নিজের প্রতি ভীষণ ঘেন্না হচ্ছে। একটা প্রচঞ গ্লানিতে ভরে গেছে মনটা। কী একটা অলুক্ষণে রাত ছিন কাল। কেন আমার সব বোধবুদ্ধি ওভাবে লোপ পেয়ে
 ছি ছি ছি! হাবিবের নামটা মনে জাগতেই বুকের ওপর একটা হিমশীশ্ন্ব্ পাথর চেপে বসেছে। গ্নানিতে মরে যেতে ইচ্ছে করছে আমার। को করি আা্যি@িখন যেন একটা

 Physical relation হতে পারে। কিন্ু কী করে হল?


হাবিব আমার প্রেমে পড়েছে। আজ নয়, অনেক আগেই তা বুঝেছি আমি। আমার চোথের দিকে চেক্যে ও কথা বলতে পারে না। ও জানে ওকে আমি বন্ধুর বেশি মনে করি না। একটা inferiority complex আছে ওর মধ্যে। থাকাই স্বাভাবিক। ওর বাবা মফস্বলের ডাক্তার, ঠাকুর্দা হয়ত ছিন নিরক্ষর কৃষক। হয়ত আমার ঠাকুর্দাদের প্রজা ছিল। তা থাক, তাতে আমার অসুবিধে হয় না। বরং বক্ধু হিসেবে হাবিব খুবই ভাল। মনের ভিতরে আমার জন্যে প্রেম থাকলেও সেজন্য লম্ ঝফ্ফ তো করে না। সহজসরল হনেও এমন বেপরোয়া বা অকপট সে কখনোই নয় বে আমাকে প্রেম নিবেদন করে বসবে। আমি জানি আমার দিক থেকে কোনো ইপ্পিত না পেলে সে তার প্রেম বুকে নিয়েই মরে যাবে, মুখ ফুটে কোনোদিন বলতে আসবে না।

দোষটা কি হাবিবের? কে কার দিকে প্রথমে হাত বাড়িয়েছিিং? উফ্ মনে পড়ে না, মনে করতে পারি না। ভগবান, এমন মাতাল কেন হয়েছিলাম আমি! এমন মাতাল যে, মেয়ে হয়ে পুরুমের দিকে আগে হাত বাড়ান্ো। তনুর্রী চক্রবর্তীর ভিতরে এমন নোংরা এত জঘন্য এক প> বাস করে বে ভালোবাসা ছড়াই, প্রেম ছাড়াই এরকম নির্নজ্জ কামুক হয়ে উঠতে পারে সে? ৩খু কামুকত ছাড়া আর कী?

ভগবান，মেরে ফেন আমায়，মেরে ফেন। এই গ্নানি，এই নজ্জার ভার আমি সইতে পারছি না।

তন্নুশ্রীর রুমমমেট বাথরুম থেকে বেরিয়ে বলল，＇চা খাবে এক কাপp＇
আমি ঘড়ির দিকে তাক্ষিয়ে বললাম，‘এথন যাই। গেট বন্ধ করে দেবে।’
＇কী বই নিতে এসেছিলে，পেয়েছ？＇
‘शাঁ এই শে，নিয়ে গেলাম।＇
＇তনুকে বলব ডুমি দু’টো বই নিয়েছ？＇
＇ना ना，आমি निচ্ছি না，उनুশ্রী চেয়ে পাঠিয়েছে। ওকে দিতে যাব।＇
‘ও आচ्श।’
তন্ম্রীদের হন্টেল থেকে আমাদের হন্টেলের মাঝখানে দশ মিনিটের পাঁ়ে হাঁটা পথ দুই মিনিটে পেরিয়ে ঘরে ৃপौঁছ হুমড়ি থেয়ে পড়ি তনুশ্রীর খাতাটর উপর। বে－ পর্যন্ত পড়ে থেচেছিলাম ঠিক তার পরে পাতায় একইভাবে তারিখসহ লেখা
＇২৮．৭．৯১
রাতে ঘুম হয়নি। ভেবে তেবে হয়রান হয়ে যাচ্ছি। কোনোভবেই পরফ রাতের দুর্ঘটনাটার কথা মনে থেকে সরছে না। ভগবান কেন আমায় এত বজ্যোর্ৰীর্বিপাকে

 যখন নিজের নিপীড়ক তথন পালাব কোথায়？নরকে গেলেও জ্তোঁি নিজেই আমার পিচু ছাড়ছ না।
 কি তার আড়ষ্ঠতা একই্থানি কেটে যাবার কথা নয়্থ্তক্তি তো আমার মতো গ্নানি বোধ হবার কথ্া নয়？তবে কি সে ঘটনার আকস্ষি⿵冂⿰亻丨丶刂灬 ভড়কে গেছে？একটু সামলে উঠলেই চলে আসবে？এলে শিখ্রি আসুক।
＇২৯．৭．৯১
আপर্য！হাবিব আজও এল না। ও কি ভয় পের্যে গেছছ？তাহনে এসে ক্ষমা চেক্যে यাক！এসে বলুক，দোষ আমারই ছিল，ক্ষমা কর। তাহনেও তো আমার একইু সান্ত্বনা জোটে। একটু মিথ্যে সান্ত্বনার যে বড়ো প্রঢ্যোজন আমার। সত্যিকারের সাত্ত্না নেই आমি জানি। যা হয়ে গেছে তার বে কোনো ফতিপূরণ নেই তা কি আমি জানি না। তবু দুটো মিছে কথা，মিছে．কৈयিয়িৎ দিতে হাবিব কেন আসছে না？

আজ সারাদিন ঠাকুর্দার কথা মনে পড়ছে। ঠাকুর্দা আমায় মক্ধো আসতে বারণ করেছিলেন। যাস নে দিদিমনি，বাংनাদেশের কমিউনিদ্ট ছেলেরা ওদেশে পড়তে যায়। ওদের থঞ্ষড়ে পড়ে যাবি। তথन আর দুঃথের সীমা থাকবে না। আমি বলেছিনাম আমি কি কোনো ছেলের ঘপ্পড়ে পড়ার মেয়ে দাদু？অষ্মড়ে তো পড়বিই। নইলে বয়স কথাটার কোনো মানে থাকে না। আমার কথা ऊনিস，যাবিই যখন যা। কিন্ুু সাবধান থাকিস，বাংলাদেশের কোনো ছোকড়া ভেন তোর ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে না পারে।

आমেরিকা জাপান ইংল্যাড ख্রান্স চাই কি আফ্রিকা শেতে মন চাইলে চলে যাস, কিত্তু বাং্লাদেশে নয়।

দাদুর বুকে कী অভিমান তা কী তখন বুঝতাম! এখন বুঝি। কলকাতা ছেড়ে এসে বুঝি কলকাতা আমার কী। দাদু বোঝেন বাংলাদেশ তাঁর কী। আমি তো চাইলেই কলকাতা যেতে পারি যখন-তখন। দাদু কি পারেন বাংনাদেশে যেতে? যেতে হলে ভিসা নিতে হবে, যেতে হবে পর্यটক হয়ে। বাংলাদেশে যাবার জন্যে ভিসা চাইবার আগে দাদু চাইবেন যেন তার মরণ হয়। দাদু ভীষণ সেন্টিমেন্টাল বাংলাদেশের ব্যাপারে। আগে ভাবতাম বুঝি আদিখ্যেতা। এসে বুঝতে পারি বাংলাদেশ নিয়ে আদিখ্যেতা করার শক্তি নেই দাদুর।

আমার কোষ্ঠীতে লেখা আছে যবনকর্ত্ক আক্রান্ত হইবে, কৃলটা হইবে। আমি হেসেছিলাম।

দাদুর আশঙ্কা পুরোটা ফুেে নি। কিন্ আমি তো বাংলাদেশী মুসলমান কমিউনিস্ট দ্বারা আক্রান্ত হলাম। অন্তত নিজেকে জখম করার কাজে ব্যবহার করলাম এক বাংলাদেশী হাতিয়ার।
'১. ৮. ৯১
বড়ো বেশি ঘাবড়ে গিব্যেছিলাম; একেবারে সত্য যুগের সতী ম্বধ্ধী ন্רী দির মতো
 মেয়েদের তো দেখছি। আগাগোড়াই sensual life তারা lead রুীিং। তাদের তুলনায় আমার অপরাধ অতি তুছ্র। অপরাধই বা বলতে যাব কেন্ম এত মেয়েকে তাদের

 খুব স্বচ্দন্দে হতে পারে। হানেশাই হচ্ছে। আমিহীদিও সমর্থন করি না। একবার ভুল করেছি, আর করব না। পণ করলাম, পরে কষ্ঠ পাই এমন কাজ আর কখনো করব ना।
'২.৮. ৯১
আমি পোশাকের ভারে দেহকে অসহনীয় করে তুলে জীবনকে আশ্মপীড়নের এক নারকীয় অবস্शার দিকে ঠেলে দিচ্ছিলাম। জীবনকে যাপন করতে না জানার এই হল সমস্যা। জীবনের চেয়ে জীবন সস্পক্কে সচেতনতত কথনোই বড়ো নয়।’
‘২০.৮. ৯১
আমি यদি এখন বলি, আমি হাবিবকে ভালবাসি, সঙ্গ সঙ্গে উত্তর আসবে, তা তো বাসবেই ; নইলে বে চরিত্র থাকে না। আমি যদি এখন হাবিবকে বিয়ে করি সেটা এমন হবে যেন আমি নিজ্রেকে compensate করতে চাই। তা হয় না। ওখু কাম থেকে প্রেমের জন্ম হতে পারে না।

তারপর সারা খাতা জুড়ে ঔষু দার্শনিক কথাবার্ত, आँতনামি। কোথাও দু’নাইন কবিতা, কোথাও কারো কোটেশন, কোথাও নিরেট দু’একটা বিরল তথ্য। আর কোথাও

আমার নাম নেই, আর কোথাও ওই প্রসক্গে একটি শব্দও নেই। কিন্ুু নিচষ়ই তনুশ্রী এই পঢ্যেন্টে তার সব চ্তিত্তাভাবনার ইতি টানে নি। নিচ্য়ই আরও অনেক কিছू ভেবেছে সে। তার কাছে আমি কিছूই ম্যাটার করি না এটা হতে পারে না। তাহলে সে আমার কাছে আর আসত না। বরং ম্যাটার করি বলেই সে স্যানাটোর্রিয়ামে আশ্রয় নিয়েছে।

দরজায় কে ভেন টোকা দিচ্ছে। রাত বারোটায় দরজায় টোকা দেবার আগে কেউ यদি চিন্তা করে না দেথে ভিতরে লোকটা ঘুমাচ্ছে কী না, की করতে ইচ্ম করে তাকে? দরজায় টোকা পড়ছে, যেন আञুলঙুো দিয়ে দরজায় খেলছে হারামজাদাটা।
‘কে?’ চিৎকার করে উঠি!
‘নিস্নোশ্কা আতত্রোই, দ্রুগ (একটু থোল বন্ধু) ।’ একটি মেয়ের কঠ্ঠ।
'কেন্ की হয়েছে?'
‘‘কটু দরকার ছিন, থোলো না।’
দরজা খুলে প্রায় ছ’ফুট নম্ধা দশাসই একটা মেয়ের ঢাউস পেটের সক্xে ধাকা থেতে গেতে বেঁচে গেলাম।
'কাকে চাই?'
'কাকে আবার? তোর সাসেদকে১৫। গেছে কোথায় লম্পটটা?'
অनिম্মেেের কাত এটা? অসষ্बব কী? আমিই यদি ঘটাতে পারি, হুনিল্যেব পারবে না কেন?
'এসো, कী হর্রেছে বল।'
মেয়েটি ঘরে ঘুকে বিশাল পেটটা নিয়ে রীতিস্যিকটা পাহাড়ের মতো
অনিমেম্যের ডিভান জুড়ে বসে। আমি কেটলিতে পানি বৰড়্যে দিই।

‘একই দেশের। কেন? অনিমেষ বলে নি?
'অনিমেষ কে?'
ওহ् ভুল হয়ে গেছে, अनिম্মষ আমাকে মাফ করুক!
জিগ্যেস করি, 'তোমার বপ্ধুটা কে?'
‘কে আবার? স্তিবেন, কস্গোর লাটসাহেব। ক'দিন ধরে সে হাওয়া। গেছে কোথায় জान?

কেটলির প্লাগটা খুলে দিয়ে ওভারকোটটা টেনে নিয়ে ব্যস্তভাবে বলি, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমার একটা কাজ আছে। এক্ষুনি বেরুতে হবে।'
'চা খাওয়াবে না?'
'পরে একদিন ।
মাফলার-মুপি নিয়ে মেয়েটিকে একরকম ঠেলে বের করে দিত়ে দরজা লক করে গটগট করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকি। দোতলার সিঁড়িতে আবার সেই মেয়েটি, পেটে

[^11]একটা বিশাল কড়াই বেঁধে পা টেনে টেনেে চলছে। এক তনায় আবার তাকে দেথি। কী করে সষ্ভব？ভূত নাকি মেয়েটা？হক্টেলের গেটের কাছে তিনটি তরুনী দাঁড়িয়ে। গেটকিপার তাদের ছুকতে দিচ্ছে না। তারা অনুনয়－বিনয় করছছ। তাদের পেটঞুনি দেখে মনে হয় তারা সকলেই বিভিন্ন মেয়াদে গর্ভবতী। তারা আমার পথ রোধ করে मাড়़ाয়，মুচকি হাসে। আমি ভয়ে পিছিত্রে আসি，তারা খিলখিল করে হেসে ওঠে， ঢোলের মতো নিজ নিজ পেটে চাপড় মারতে থাকে।
．．．বনের ভিতরে একটা ফাঁকা জায়গায় অকটা বিশাল মঞ্চ ；মঞ্ধের চারপাশে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের দন জটলা করছে। মঞ্চের উপরে মিথাইন গর্বাচভ，তার কালো টুপিতে তুষারের স্তর পড়ে এথন সেটি শাদা একটি বল। গর্বাচভের পাশে রাইসার মতো দাঁড়িয়ে আছে তনুख্রী। जার মাথায় একটা লাল স্কার্ফ। গ্রীবা প্রসারিত，গर्বিত দাঁড়ানোর ভभি，ঠোঁট কঠিন，নাক তরববারির মতো উদ্যত। কলকাতার বাংলায় গর্বাচভ ভাষণ দিচ্ছে，‘্যক্তিকে রাষ্ট্রের শৃঙ্খল থেকে আমি মুক্ত করে দিলুম। কমিউনিজম একটা তাসের ঘর ছিল，কেউ তা টের পায় নি। আমি পে়্যেছিলুম，এক টোকাতেই আমূন ধ্বসিয়ে দিনুম। निক্যুইডেটর，ট্রেইটর যা ইচ্ছে আপনারা আমায় গানাগাল দিন， কিন্তু আমি আপনাদের মুক্ত করে দিনুম। ইতিহাস আমাকে দেখবে।＇
 মাদার）।

 ＇মারুন，ওই আনকালচার্ড，ইতরটাকে আচ্ছiমমতন প্টান介

 সামনে লেকের পাড় ঢালু হয়ে নেমে গেছে। পিছনে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। সামনে লেকের পানি জমাট বেঁ兀ে শক্ত বরফ। মচমচ শদ করে আমি লেকের ঢান বেয়ে নেমে যাই। লেকের বুকের উপর দিত্যে হাঁট্তে থাকি। হঠাৎ কড়মড় শব্দে ডান পাঁ্যের তলায় বরফের চাঁই তেঙে যায়，হিম ঠাণা পানিতে ডুবে যায় ডান পাল্য়র হাঁট পর্যন্ত। পা টেনে তোলার চেষ্টা করি，আছাড় ধেয়ে পড়ে যাই，নিতন্বের আছাড়ে প্রকাণ শব্দে বরফ তেঙে যায়，বরফের নিচে হিমশীতল পানিতে আকণ্ঠ ডুবে যাই আমি। ‘তনুশ্রী’ বলে একটা প্রচ চিৎকার দিয়ে মরে যাই।

মরে গিয়ে আমি দেখতে পাই আবার একটা বন，সেখানে ওখ্ধু বার্চ নয়，পাইন， পপলার，ম্যাপল，আরো অজ্স গাছ মরে গিয়ে কালো হয়ে বরফভৃমিতে れাঁটার মতো দাঁড়িয়ে আছে। একটা ম্যাপন গাছের তনায় মতিন একটা মোটালোটা রুশী মেয়ের ঊরুতে মাথা রেখে ওয়ে গল্প করছে। মেয়েটি মতিন্নের চুলে আছুল চালিয়ে দিচ্ছে আর কী যেন বলছে আর খিলথিল করে হেসে উঠছে। মতিন আমাকে দেখতে পাচ্ছে না।

১৬ মিশা মিথাইলের সংক্ষিপ্ত রূপ।

মেয়েটি আমার দিকে চৌ্যে একবার হাসে, আবার মতিন্নের মুথের উপর גুঁকে পড়ে কী যেন বলতে থাকে। आমি এগিয়ে চলি। সামনে একটা উদু বেদির উপর ছয়টি মানুষ পাশাপাশি সটান হয়ে ওয়ে আছে, তাদদর কাছেকুলে কেউ নেই। তাদের উপর দিয়ে হ হু বাতাস বয়ে যাচ্ছ। তুষারকণা, নাকি নারায়ণগঞ্চের ধূলা চৈতালি বাতাসে এরকম বেসামান উড়ে যাচ্ছ তাদের উপর দিয়ে? আমি आরো সামনে এপিয়ে চলি, এই তুষারময় বনভূমি আমাকে তাড়াতাড়ি পার হয়ে ভেতে হবে। সামনে পরীক্ষ, কোনো টিচারই আমার ওপর সন্তুষ্ট নয় ; সবাই চ্যালেঞ্জ করে বসেছে আমাকে কেন্ন করিয়েই ছাড়বে। ফেল করা মানে একটা বছর লস করা। হয়ত জরিমানা দিতে হবে এক হাজার ডলার।

আমার ছেলেটা জানালা দিয়ে আমার ঘরে চুকেছে। শাদা পায়রার মতো ছোট ছোট দুটি ডানা আছে তার। ঘরময় ফর্র্র শদ্দ করে উড়ে বেড়াচ্ছে আর খিলথিল করে হাসছে। आমি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে চাইছি আর সে থিলথিল করে হেসে ছাদের এ-কোণ থেকে ও-কোণে ছুটে বেড়াচ্ছে। দুষ্মিভরা চোথে পিটপিট করে আমার দিকে চাইছ্ছ, কাছ্ এসে আবার দূরে সরে যাচ্ছে। ধরা দিচ্ছে না। আমি বলছি, 'আয়, আমার বুকে আয়, আমি তোর বাবা।' সে বনছে, 'না যাব না, মা বকবে।’(O)
‘হেন্দু আছে হেন্দুর জাগাত, তুমি তার গাওত্ হাত দিবার গেছিন্নি িস্সক? ‘'সে আমার গায়েত্ হাত দিতে আসলো ক্যান?’
'গাও থাকনে গাওত্ হাত দেয়াদেয়ি হেোবেই বাহে।'

 সমস্যাটা দূর হয়ে যেত.. ।'
'তনুশ্রী কি শিক্কিত মেয়ে নয়?'
‘শিক্ষিত বটে, প্রর্নেমটা এথিক্যাল, নট কমু...'
'কি ক্যাল ?
'কাকা! আসুন আমার সজ্গ। এদেরকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি?'
কোথা থেকে ডেসে আসছে শিখের কান্না? কান খাড়া করি। আমাদের করিডর, যুাঁ, করিডর থেকেই। দরজা খুলে বেরিয়ে আসি। করিডরে মৃদু আলো। পাশের ঘরের户্টিডেন একটা বাচ্চাকে দুহাতের তালুতে নিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে। কী রে को হয়েছে?' आমি চিৎকার করি। সিভেন পাত্তা দেয় না, কোনো কथা না বনে বাচাটাকে নিয়ে সে সিিড়ি বেয়ে নামরে ওরু করে। আমিও নাছোড়বান্দা, ছুটলাম তার পিছনে পিছনে। সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভেঙে হন্টেলের গেট পেরিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে যায়। একটা বরফের স্থৃপের দিকে এগিয়ে চলে। চাদ উঠেছে, মায়াবী ज্যোৎস্নায় বরফ্ঢকা চারপাশ প্রহেনিকাময়। বরফ খুঁঢ়ে স্টিভেন শিফটিকে পুঁতে রাখার চেষ্টা করছে। শিওটি খিলখিন করে হাসছে আর বরকের গর্তের ভিতর থেকে একবার

এ-হাত, একবার ও-হাত বের করে দিচ্ছে, লাথি মেরে বরফের ঢেলা ভেঙে পা বের করে দিচ্ছ, দ্রুস মেরে বরকের দলা ভেঙে মাথা বের করে খিলখিল করে হেসে উঠছে।
 শিఆটির উপর চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্মু শিఆটি কোন্ ফাঁকে একটা পা, নয়তো একটা হাত বের করে দিচ্ছে, দুঁস মেরে মাথা বের করে আকাশ্ চাঁদের দিকে চের্যে খিলথিল করে হেসে উঠছে।
'পারবি না রে, পারবি না।’
আমার কন্ঠ ঞনে স্টিভেন ঘাড় ঘুরিয়ে কটমট করে তাকায় ।
কবর बোঁড়া হল, এখন চারটি ছায়ামূর্তি ইরিনা ইভানোভনার চার হাত-পা ধর্রে চ্যাঙদোলা করে বনের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কবরটার দিকে। ইরিনা ইভানোভনা চিৎকার করছেন, ‘বাচাও বাঁচাও, আমি মরি নি।’

এই স্বপ্নটা বারবার দেখেছেন ইরিনা ইভাননোভনা। আমিও দেখলাম হবহু একই স্বপ্ন। হঠাৎ ধক্ করে উঠন বুকটা। বাজে মাত্র সকাল সাড়ে সাত। বাইরে এখনও অক্ধকার। ছूটে যাই টটলিটফান বক্সের কাছে। পুরো হস্টেন এখন ঞ্তুমিয়ে। টেলিফোনের কাছে কেউ নেই। কল্যেন ঢুকিত্যে ইরিনা ইভানোভনার নম্বরে(্রেয়াল করি। ওপারে রিং বাজে। কেউ রিসিভার তোলে না। কয়েন বের করে জাব্টীষ্ দ্রুকাই, নघরের



 চলাচন সবে তরু হয়েছে। ছটফট করি, বরセ্̣̂ ড়ি মেরে মেরে পায়চারি করি। শীতে পা জমাট बেঁধে যাচ্ছে। अनেকক্ষণ পরে একটা বাস এল, দরজা খুলে গেন, লোকজন খুব কম। উঠে হাতল ধরে দাঁড়াই, অনেক সিট ফাঁকা, কিন্ু বসার ইচ্মা হয় না। বাসটা গরুগাড়ির মতো চলছে। ড্রাইভারটা নিচ্যই এখনও হ্যাঙওভারে আছে।
‘কিন্নোতিয়াত্র কাজাখস্তান!’
 দ্রুত পা চালিয়ে আমি বহ্তন আবাসিক ভবনটির সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াই। সেখানে একটা বড়োসড়ো লরি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। আমি লিফটের দিকে ছুটে याই। বোতাম টিপে ছটফটট করতে থাকি, অপেক্ষা সয় না। निফট এসে এক তनায় থামে। দরজজ গুলে যায়। একটা কফিন ধরাধরি করে নামায় চার-পাচ্জন ছেলেমেয়ে। ওদের দেথেই বুকটা ঢ্ঘাত করে ওঠে। হাঁ এরাই তারা, সেইসব ছায়ামূর্তি। আমি নির্বাক, সুথে কথা আটকে গেছে। আঠা আঠা হয়ে গেছে জিভ ঠেঁট। তবু থুব কচ্টে উচ্চারণ করতে পারি, ‘ইরিনা ইভনোেভনা?’ ওদের একজন ব্যস্ততাবে বনে, 'তার সব শেষ। আমার বুকটা একেবারে তেঙে যায়। ওদের পিছু পিছু লরির কাছে যাই।
.আমতা আমতা করে বলি, 'আমাকে তাঁর মুখটা একটু দেখতে দেবেন?’ একজন বলে, ‘কফিনের মুখে পেরেক মারা হয়ে গেছে, আর খোলা যাবে না ।’ হঠাৎ আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় ‘পোস্টমর্টেম?’ ওদের তিনজন চোয়াল মুখিয়ে একসজ্ে ধমক দিয়ে ওঠে, ‘চিভো (কী)?' তারপর ঝটপট কফিনটা লরিতে তোলা হয় । তড়িঘড়ি উটে পড়ে সকলে। গর্জন করে চলে যায় লরিটি।
আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি। আমার পা দু’টো পুঁতে গেছে বরফে। হঠাৎ ভোরের আকাশ অন্ধকার হয়ে আসে। লরি চলে যাচ্ছে। পৃথিবীর সমস্ত আলো নিভে যাচ্ছে।

দুপুরে কেন্টিনে খেয়ে ঘরে এসে তনুশ্রীর জন্য বইটা নিয়ে স্যানাটোরিয়ামের উদ্দেশে
 স্যানাটোরিয়ামে হাজির হই। ভিজিটরস রুমে ঢুকে কর্তব্যরত মহিলাকে তনুশ্রীর নাম ও তার দেশের নাম বলতেই মহিলা জানায়, সে আজ হট্টেলে ফিরে গেছে।
'ভাল হয়ে ফিরে গেছে তো?'
'খুব ভাল।'
'তাহলে এই আপেলগুলো আপনাদের জন্য রেথে যাচ্ছি। ভাল আপেল্
‘ধন্যবাদ।’
(a)

মহিना হাত বাড়িয়ে আপেলের ব্যাগটি নিলেন। আমি বেরির্ধি हোজা তন্নুর্রীর হল্টেনের উল্লেশ্যে ট্যাব্সি ধরি। কিত্ু তাকে ঘরে পাওয়া গেল নাঁা(D)ার রুমমেটও ঘরে


 তাকে? দীপক্কর বা অভিজিতের ঘরে। ওরা 勺ীয়েন্সে পড়ে, সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্লাস, প্র্যাকটিক্যাল থাকে। এখন কি ওরা ঘরে আছে? তবু দীপক্করের ঘরের দিকে হাঁটা দিই। সে অভিজিতের মতো সিরিয়াস নয়, ঘরে থাকতেও পারে।

ঠিক, দীপক্কর ঘরে আছে। সিগারেট ফুঁকছে আর একা একা তাস খেলছে।
কী রে, হঠাৎ আমার ঘরে? ঘটনা কী?'
‘ককনন, আসা নিষেধ নাকি?'
‘বলেছি নাকি আসা নিষেধ? আসিস না তো। গরিব মানুষ আমি।’
'বাজে বকিস না। ক্ষিদা লেগেছে, কিছू থেতে দে।'
‘লে সাनা, ক্ষিদে নিয়ে এসৃচিস আমার ঘরে? আমি কি ঘরে রাঁধি যে তোকে ভাত মাছ খেতে দোব? নে, সসেজ আচে, রুুট দিয়ে মেরে দে। আর ভোদকা আচে, দোব এক গ্লাস?'
"উ্ছ, ভদ্কা না, চা কর।
দীপঙ্কর কেটলিতে পানি তুলে দিয়ে বলল, ‘এদিকে এসৃছিলি কোথায়’ আমার এখানে আসবি বনে ভে আসিস নি আমি জানি।’
'তোর ঘরে আসব বলেই এসেছি। তনুশ্রী কোথায় বলতে পারিসp’
'ও তো ব্রংকাইটিস বাঁধিয়ে স্যানাটোরিয়ামে গেছে, জানিস না?'
'স্যানাটোরিয়াম থেকে রিলিজ পেয়েছে আজ। আমি গিয়ে ফিরে এনাম ।'
'তাহলে নিশ্চয়ই ঘরে আছে।'
'घরেও নাই।'
'তাহলে গেছে কোনো বান্ধবী-টাহ্ধবীর রুমে। কিন্তু তুই এমন হন্যে হর়ে ওকে ঢুঁড়চিস কেন রে?'

হন্যে হয়ে না। ও খবর পাঠিয়েছিল ওর ঘর থেকে একটা বই নিয়ে ওকে দিয়ে আসতে। তিন চারদিন আগে বইটা ওর ঘর থেকে নিয়ে এসেছি, কিন্তু ওকে দিতে যাওয়া আর হয়নি। আজ গিয়ে ফিরে এলাম। মাইন্ড করল নাকি।’
'তা তো করতেই পারে। কেমন ক্লাসমেট তুই, একটা দরকারি বই তোকে দিয়ে আসতে বলन, তুই তিন চারদিন পর যাচ্ছিস। সামনে পরীক্ষা। বেচারি এমনিতে হপ্তা দুই ক্লাসে যায় নি।'
‘বইটা নিতে আমি ওর রুমে গেছি কমপক্ষে পাঁচবার। কিন্ডু ঘর খোলা পাই না। ওর ব্রুমমেট তো ঘরেই থাকে না।'
'অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। নে, চা নে। দাবা খেলবি নাকি এক গেক্কী
'না রে, দাবা থেলার মুড নাই।’
'আরে রাখ, দাবা খেলতে আবার মুড লাগে নাকি? ৩নেচিব্রেফ) যুব ভাল খেলিস?' 'না, কিসের ভাল।’
‘নে, হয়ে যাক এক গেম। বড্ড বোর লাগচে।’
'না রে। আজ নয়। আজ যাই।’

‘বললাম না, তনুশ্রীর খোঁজে।’

রাত আটটার দিকে তনুশ্রীর রুমে আবার যাই। রুমমেট আছে। সে জানাল, তনুশ্রী মনে হয় ফিরেছে, তার কাপড় চোপড় দেখা যাচ্ছে। কিন্ধু তার সজ্গে তার দেখা হয় নি। ফিরে আসি। রাত দশটায় আবার যাই। তখন দরজা বন্ধ। রুমমেটও কোথায় বেরিয়ে গেছে। রাত এগারোটায় শেষবারের মতো যাই তনুশ্রীর রুমে। রুমমেট এবার জানায়, ন’টার দিকে তনুশ্রী ঘরে ছিল।
'আমি খ্খেজ করেছি বলেছ?'
'না, তুমি তো বলতে বল নি।'
'রাতে ফিরবে বনে গেছে?'
'কিছ্র বলে নি। ফিরবে নিচ্চয়ই। তনুশ্রী তো রাতে অন্য কোথাও থাকে না।’
'কিন্তু রাত তো এগারোটা পার হয়ে গেল। এখনও ফিরছে না, হস্টেলেই কারো রুমে থাকতে পারে?'
'পাওলার রুমে দেখতে পার।’
আমি এগারো তলায় পাওলার রুমে যাই। পাওলা আমাকে ঘরের ভিতরে আমন্ত্রণ জানায় না, মনে হয় ওর বন্ধু আছে। তনুশ্রীর কথা জিগ্যেস করলে বলে, সাড়ে ন’টার দিকে একবার এসেছিল। বেশিক্ষণ থাকে নি। আমি শেষবারের মতো আবার তনুশ্রীর ঘরে যাই। यদি এর মধ্যে ফিরে এসে থাকে। না, ফেরে নি। আমি ওর রুমমেটকে বनि, তনুশ্রীকে বল, আমি ওকে খুব খুঁজেছি। আজ সারাদিন খুঁজেছে। স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে ফিরে এসেছি তাও বলো।’
'আচ্ছা বলব।'
আমার ঘরে আলো জৃলছে। মনে হয় অনিমেষ আছে। দরজায় টোকা দিই। দরজা খুলে যায় তনুশ্রী! শত জনমের অপেক্ষা শেষে আমি তাকে পেশ্যেছি, দিশাহারা মাতালের মতো তীব্র আলিঙনে জড়িয়ে ধরি তাকে। সে কিছ্র বলে না। অনেকক্ষণ ওকে বুকের মধ্যে নিয়ে আমিও চুপ করে থাকি। তারপর ওভারকোট, মাফলার, টুপি, জুতো মোজা খুলে কেটলিতে পানি বসিয়ে দিই। তনুশ্রী নীরবে বসে বসে দেখতে থাকে।

অনেক রাত হয়ে যায়। চা খাওয়ার পর নীরবে আরও অনেকক্ষণ কেটে গেল। নীরবতা যেন আমাদের নিয়তি-নির্ধারিত। আল্লাতালা যেন আমাদের কম কথা বলার মিশনে পাঠিয়েছেন। নীরবতা অবশ্য এখন অসश্য লাগছে না। আমি কিছू জানবার জন্যে আর উদগ্রীব নই।

অनিমেষ ফেরে না। তনুশ্রীকে জিগ্যেস করি, অনিমেষ কী বলে গেছে, ফিরবে ना?'
‘অন্য কোথাও থাকবে বলে গেল।’ মাপা, সংক্ষিপ্ত উত্তর।
দুই ডিভান পাশাপাশি জোড়া দিয়ে এক বিছানা বানাই াে্বেপর শান্তশিষ্ট সুবোধ দুই বালক-বালিকার মতো পাশাপাশি उয়ে পড়ি। আলো बिিভতয়ে দিয়ে আমি তনুশ্রীর দিকে পাশ ফিরে তার পেটে আলতো করে হাত় রাখিক্রাআমাদের নবকুমার কী ঘুমিয়ে
 দিকে চেয়ে থাকে, আবছা অন্ধকারে তার বজ্ডোকেট়ো চোখ দুটি জ্বে।
 জুলাইয়ের ওই রাতটিতে ছাড়া আলি প্পেন্থী小্রী কখনো আর একটি চুমোও দিই নি। ওই রাতের পরেও আর কখনো নীয়ী ওই একটি রাতই ওভাবে এসেছিল আমাদের জীবনে। কিন্তু আজকের রাতটি এসেছে সম্পূর্ণ অন্যভাবে, অভূতপূর্বভাবে। তনু নিজে এসেছে আমার ঘরে, আমার সঙ্গে থাকবে বলে। আমি তাকে থাকতে বলি নি। তার গর্ভে আমার সন্তান ; আর কোনো যুক্তিতর্ক নেই, আর ওসব কিচ্ছু খাটবে না। কতটা যুক্তিবাদী হয়ে ওঠা মানুষের পক্ষে সম্ভব? তুমি যদি আমার মুখের ওপর একশ’বার বলতে থাক তুমি আমাকে ঘেন্না কর, আমি বলব মিথ্যা, ঘেন্না করতে পার না বলেই এত করে বলছ। তোমার বুদ্ধি বলছে ঘৃণা করা উচিত, কিন্তু তোমার মন তা করতে

পারে না। আমি দুর্বল মানুষ, তোমার চেট্যে inferior । কিন্ুু আমি যা জানি তুমি তা জান না। তুমি জান না শে তুমি আমাকে ভালোবাস।

গ্রীবা বাড়িয়ে তার গালে ঠোঁট রাথি। সে চুপ করে থাকে। आমি তার ঠোটে ঠোঁট রাথি। সে কোনো সাড়া দেয় না। আমি তার গ্রীবা জড়িয়ে ধরি। সে কিষ্ৰ বনে না, প্রতিক্রিয়া নেই তার। আমি তার ঠোঁট, গাল, কপাল, গ্রীবা চুমোয় চুমোয় ভরির্যে দিতে থাকি। কিছ্মু্মণ পর একটা ‘উত্থ’ ধ্বনি করে সে। বুঝতে পারি, উপভোগ নয়, এতক্ষণ সश্য কর্রে eখু। সৌজন্যের সীমা সম্পর্কে আমার চেতনা জাগে। নিজের জন্য লজ্জা বোধ হয়। গ্রীবা সংযত করি, হাত প্রত্যাহার করি, পা ছড়িয়ে সোজা চিৎ হয়ে ভদ্রভাবে -

অনেকক্ষণ কোনো কথা খুঁজ্জ পাই না। या জানি তা আসলে জানি না এই ধরনের অবিপ্ধাস দানা বাঁধত্ত ওরু করে। অবিপ্ধাস মানে অঞকার। অঞ্ধকারে আমরা অসহায়, দুর্বন। একটা লম্বা নিঃ্ধাস বুকের গভীর থেকে বেরিত্যে আলে ; পাশ ফিরে তনুশ্রীর দিকে মুখ করে অন্ধকারে তার জূলজ্বলে বড়ো বড়ো চোখ দু'টোর দিকে চেয়ে জানতে চাই,
‘আমার অপরাধটা কী?
তনুশ্রী বরাবরের মতো নীরব।
 তনুশ্রীর সীমাহীন নীরবতা নিরুপায়ের মতো সহ্য করতে করতে অলিরি ঢোেে ঘুম নেমে আলে। আমি স্বপ্ন দেখত্ত ওরু করি। কিন্ুু স্বপ্ন আর বা্ল্বববর্র ব্যাপারে আমি বেশ কিছুদিন ধরে বিল্রান্ত। স্বপ্ন থেকে বেরির্যে জাগরণে প্বুঐি করার পরেও আমার মধ্যে স্বপ্নের মতো ঘটনা ঘটতে থাকে।


‘এ নামে দিনাজপুরে এক জমিদার ছিন। स्रिক্সিমার সরননি নামে একটা রাস্তা আছে সেখানে।
‘তাঁর বংশধরদের খবর ঢুমি জান?'
'‘ুনেছি তারা ফরটি সেভেনে, ইন্যিয়া চলে গোে।’
'তাহলে তো তুমি সবই জান।’'
'কী রকম?'
‘রামকুমার চক্রবর্তীর বং্শষরদের দেশত্যাগের ইতিহাস জান, আর কিছ্ জানার প্রয়োজন আছে?'
'প্লিজ রহস্য করো না, গুলে বলো।’
‘ঠককর্দা আমায় মন্কোে আসতে বারণ করেছিলেন।’
‘কেন?’
‘সেটা তুমি অলরেডি জান।’
'জীবনকে ফিকশন ভেবে কী মজা পাও তোমরা?
তনুশ্রী আর কিছু বলে না। অন্ধকারে খধ্ধু তার চোখের মণি দু’টো জ্বলে।
অনেকক্ষণ পরে তনতে পাই,
'তুমি কেন চুরি করে আমার ডায়রি পড়েছ?'
‘হাতে পেয়েছি পড়েছি, তাতে কিছু হয় নি।’
'ভাল কর নি।’
'তাহলে ক্ষমা চাই।’
‘ক্ষমা চেয়ে আর কী লাভ, What you have learnt you can't unlearn anyway.
‘কেন unleam করতে হবে? আমার তো কোনো সমস্যা হয় নি তাতে !'
‘তুমি খুব সরল, খুব ভালোমানুষ। কিন্তু তুমি আর সুখী হতে পারবে না। আমাদের বিয়ে হলেও নয়।’
'কেন?'
‘সেটা এখন তুমি নিজেই ভালো করে জান ।’
‘সবকিছ্ম ফিলোসোফাইজ করে কী লাভ হয়? তোমার প্রর্নেমটা কী, বলবে একবার?'

তনুশ্রী চুপ মেরে যায়। আর কোনো কথা বনে না।

সকালে জেগে দেখি পাশে তনুশ্রী নেই। তার জ্যাকেট, টুপি, মাফলার যথাস্থানে ঝুলছে। ঠাণ্ড বাতাস হুহু করে ঘরে ঢুকছে। জানালার দিকে চোথ পড়তেই বুকে ধক্ করে একটা ধাক্কা লাগে একটা পাল্মা পুরোপুরি খোলা !


[^0]:    ২ মাক্সিম গোর্কির 'মা’ উপন্যাসের চরিত্র পাভেন কারচাগিন ।

[^1]:    ৩ এন का ডে দে নারেদ্ন্নি কমিতিয়েৎ ভূর্রেন্নিখ দেন — অভ্যত্তরীন বিষয়ক গণকমিচি, কের্জিবির পূর্বসূরী সংস্হা।

[^2]:    8 পিরিত্রোইকা ই নোভয়ে মিশলেনিভ্যে : মিথাইল গর্বাচভের বই ‘পিরিক্রেইকা ও নডুন চিঙ্তা’।

[^3]:    ৬ ২৩ আগস্ট ১৯৯১ গর্বাচভ ক্রিমিয়ার অবকাশকেন্দ্র ফোরস-এর বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে মক্কো ফিরে এসে সাংবাদিকদের সজ্গ আলাপকানে বনেছ্নিলেন, আমি এখনো সমাজতম্রের আদর্শে বিশ্বাস করি, এবং মনে করি যে সোভিত্যেত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ভুলর্রেটি, সীমাবদ্ধতা যা আছে তা কাটিয়ে উঠে পার্টির উন্নতি করা সষ্ঠব ।'

[^4]:    
    

[^5]:    ৮ উচ্চ পুষ্টিসম্পন্ন দুষজাত খাবার।

[^6]:    ১০＇৯০ দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নে খুব জনপ্রিয় একটি গানের প্রথম কনি ‘আহমরিকান বয়， তোমার সক্পে চলে যাব，বিদায় মক্কো।

[^7]:    ১১ ইন্তেরদেবোচকা ১৯৯১ সালে নির্মিত একটি সোভিয়েত চলচ্চিত। শব্দিির মানে দাঁড়ায় আন্তর্জাতিক মেয়ে। শ্দটির প্রচলন পতিতার প্রতিশব্দ হিসেবে। ইন্তেরদেবোচকা ছবিটির কাহিনী সংক্ষেপে এরকম : মক্ষোর একটি সুন্দরী নার্স পতিতা বনে যায়। একসময় এক সুইডিস টুরিন্টকে বিয়ে করে ন্বামীর সহ্েে 户কহোম চলে যায়। ষনী স্বামীর বদৌলতে বিলাসবহৃন জীবনের স্বাদ পেন সে। কিন্তু মক্কোর জন্য, মায়ের জন্য, বাড়ির জন্য, বঞ্ধবাফ্ধবদের জন্য তার মন পোড়ে। সেখানে সে সুখী হতে পারে না, বিপর্যন্ত হয়।

[^8]:    ১2 রিন্নোক : ব্যক্তি-উদ্যোগে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর থোনা বাজার, সরকারি দোকানপাটের চেয়ে সেখানে জিনিশপর্রের দাম দশ-বারো অমনকি পনের ৩ণ বেশি ছিন।

[^9]:    ১৩ সবকিছ্ম ফ্রেন্টের জন্য, সবকিছ্ম স্তালিনের জন্য।

[^10]:    ১8 ম্যাক্স ওয়েবারের প্রবন্ধ সগ্রহ।

[^11]:    $2 ه$ সাসেদ রুশ শব্দ। মানে প্রতিবেশী ; রুমমেট, পাশের ঘরের কেউ, বা পাশের দেশের কাউকে রুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

