book mouse feala
$\therefore \quad 3$
位 House feula


## টিকটিকি কে?

## মারজুক রাসেল?

আয়না-মারজুক?
বাউলবংশের লোক?
কে টিকটিক করে
শূन্যणाয়?
টিকটিকি!


# টিকটিকি কে? <br> বাউলবংশের লোক? <br> টিকটিক করলেই, আয়নায় মারজুক! <br> টিকটিক করলেই, পজ্ধি! <br> घढना को? <br> घটनা কিছু না। <br> টিকটিকি একটা ফ্যান্টাসি কাহিন্ন। <br> রিয়েল লাইফ ক্যারেক্টার নিয়ে ফ্যান্টাসি। <br> নাম ভূমিকায়, মারজুক রাসেল। <br> পার্শ্বচরিত্রে...। 

এই বইটা
প্রিয় মারজ্রুককে

এই ঘরে মনুম थাকে না?
মানুচ্রে ঘরে কী কী থাকে?
একটটा आয়না?
এই ঘরে আছে।
একটট কাঠেন টুল?
এই ঘরে আছে।
আর দেয়ানে একটা বোররাকের ছবি?
এই ঘরে আছে।
আর?
মানুষের ঘরে আরও অনেক কিছ্ থাকে।
এই ঘরে আর কিছু নেই।
ঘরের একটা মাত্র জানালা। সেটা বন্ধ।
দরজাও বন্ধ।
ঘরের ভেতর আবছ অজমাট অক্ধকার।

টুল, আয়না, বোররাক অস্পষ্ট দেখা যায়।
আয়নায় বিবর্ণ দেয়ালের ছায়া। কাঠের একটা ফ্রেইম থাকত আয়নাটার, মনে হতো নোহাম্মদ কিবরিয়ার পেইন্টিং।

এই ঘরে কোনো বাউন্ডুলে থাকে?
সে খায় না, ঘুমায় না, নাকি?
নাকি কেউ থাকে না?
পরিত্যক্ত ঘর?

পরিত্যক্ত না।
‘টিক! টিক! টিক!’
গম্ভীর গলায় একটা টিকটিকি ডাকল।
ঘরের কোথায়ও।
কিন্তু গম্ভীর ভাইকে দেখা গেল না।
তারপর দেখা গেল আয়নায়। আয়নার ভেতরে। বিবর্ণ দেয়ালের টেক্সচারে বিদ্যমান।

তবে 刃ুধু আয়নার ভেতরেই।
ঘরের দেয়ালে ভাই নেই।
আয়নায় তা হলে?
কীভাবে?
রিফ্লেকশন?
রিফ্লেকশন না।
তা হলে?
এটা একটা ব্যাপার, কিংবা ব্যাপার না!

আয়নার গষ্টীর ভাই প্রাব্তবয়স্ক।
টিকটিকিদের আযু কর্তদিন?
দিন না বছর?
টিকটিকিদের বউরা বছরে একবার মাত্র দুটো শাদা ডিম পাড়ে। তা হল্েে বছরই। কয়েক বছর আযু টিকটিকিদের?

গக্ভীর ভাইয়ের বয়স তা হনে...?
ভাই ম্যালা কিছ্ম দেণ্খছেন দুনিয়ার।
জन्ম এবং...
সকাল্ এবং...
শীত এर२...
অঈ্ধার ब্বং...
এবং
এবং
এবং
ইত্যাদি ইত্যাদি। বিস্তুর দেখ্থেছেন।
কি্ট ভাই... কোথায় গেলেন?
আয়নায় নেই আর।
দেখা যাচ্ছে না।
ঘর শূन্য এবং নিস্তব্ধ।
আ४ সেকেন্ড, পোনে এক সেকেন্ড, এক সেকেন্ড।
এক দশমিক শূন্য এক সেকেল্ড কাটল। দশমিক শুন্য দুই भिকেন্ড...

এবং...
গল্টীর ভাইয়ের মু:্ आবার দেখা গেন আয়নায়। তবে আয়নার তেতরে রিফ্রেেট্টে দেয়ালের টেক্সচারে না, অয়নার সারফেসের উপরে। ডান কোণায় + এই ঘটনা কী করে ঘটন?

যে কেরে ঘটে!
ঘটল। जারপর?
গষ্টীর ভাই কী দেণেন আয়নায়?
বিবর্ণ দেয়াল?

দেয়ালের টেক্সচার?
নাকি শূন্যजা?
নাকি মানুষ যা দেখে না...?
সেই রকম কিছু দেখে ভাই আবার টিকটিক করে উঠলেন? এবং আবার অদৃশ্য হলেন?

হবে।
এখােে উল্মেখ করা দরকার এই যে, নারী-জাতির টিকাটিকিরা টিকটিক করুরে পার্র না। প্রকৃতি তাদেররকে সেই ক্ষমতা দের্ননি। প্রকৃত্রিন এই পুরুষতাশ্র্রিক মনোজাব নিয়ে, নারীবাদী লেখক অরুণিমা কুর্চি একটা জটিল প্রবন্ধ লিখেছ্নে। সেই জ্টটিন প্রবক্ধের শিরোনাম, 'পুং প্রং-এর চোখ Sটi"

গঙ্টীর ভাই কী অবগত?
অরুনিমা কুর্চির প্রবঙ্ধ পড়েডেন?
পড়ে থাকতে পারেন
নাও পারেন।
এই রকম একাটা কনফিউজিং মুহ্হর্তে ভাই আবার টিকটিক করে উঠলেন।
'টিক! টিক! টিক!’
আর একজনকে দেখা গেল আয়নায়।
আয়নার ভেতরে।
ঘরে কেiউ নেই।
কোথাও কোনও কোণায় নেই সে।
आएছ আয়নায়।
আয়নার 心েতরে
আয়নার ভেতরের জগতে?
আয়নার ডেতরের জগৎ!
ওযাল্ডারল্যান্ড?
আরগীনগর।
আরীীনগর থেকে সে হাসল।
তাকে স্পষ্ট দেখা यাচ্ছ না। সে লম্বা। চোখ ধাঁধান্না লাল টি-শার্ট আর নীল জিসের প্যান্ট পরে আছে।
'ম নিকং রে ল?' সে বলল, ‘ত্মি কেমন আছ?'
‘निং কং রে।’ সে বলল, ‘ভালো অাছি।’ বহে আয়না থেকে বের হয়ে এল!

ঘরের ফ্sোরে তার পায়ের ছাপ পড়ল।
পায়ের ছাপ না, জুতা পরা পা। শাদা রঙের কেড়স। কেডসের ছাপ পড়ন তা হলে।

সে হেঁটে গেল জানালার ধারে। ঘুরে একবার আয়না দেখল এর মধ্যে। কিন্ু আয়নায় ঢাকে দেখা গেল না। রিফ্রেবকশন পড়ল না। जে জানানা খুরে দিল এবং অনেক রোদ ঘরে লাফ দিয়ে পড়ল।
ধুল্ি ধূসর ফ্রোর। কেডসের ছাপ রোদে স্পপ্ট হর়্ে ফুটল আর স্পষ্ট দেখা গেन তাকে।

মারজুক র্রালেল?
সে?
কবি? मি পোয়েট মারজুক রাস্সেল?
দি পপুলার নাটকের ক্যারেট্টার এবং দি ক্কিপে্ট র্রাইটার?
জটিল घটনা।
মারজুক রাসেলের লুক অ্যালাইক সে। একদম মার্রুক রাসেলের মরো দেখতে।

একদম কি, মারজুক র্রাসেলই।
নাকি ক্লোন? মারজুক রাসেলের ক্লোন করা হয়ৌেছে?
কিত্ট ক্রোন আয়নায় থাকবে কেন?
আয়নার জগতে?
তা হলে কে সে?
আয়নার মারজুক?
জটিল!
তবে ব্যাপার না।
তাকে বলা হোক, আয়না-মারজুক?
হোক্।
দেথা যাক কী করে সে এথন?

রোদ তার মুখ্ে পড়েছে। আয়না-মারজুকের।
সে হাসল এবং বলল, 'বাপার না।’
की ভে ব্যাপার না?
এরকম বলে মারজুক রাসেলও।
ব্যাপার না।
আয়না-মারজুক রোররাকের ছবিটা দেখল। আর সারা ঘরের বিৃণ দেয়াল। লেয়ালের হ্তশ্রী টেক্সচার। একটটা ঘড়ি লেই কেন দেয়ালে?

ঘড়ি হোক এক্টা?
হোক
কবিরা 'হও’ বললে সব হয়।
আয়না-মারজুক कি কবি?
হতেও পারে।
একটা ঘড়ি ফুটল দেয়ালে।
ঘড়ির ভেতর মেঘ। চনমান মেঘ।
థাঁটা আর সময়সূচক নাম্বারসমূহও কেন মেঘ হয়ে যাচ্ছে না?
সময়ের মেঘ হতে নেই?
১১টা ১০-১১ বাজে।
আচ্ছ, ঘড়ি কে অবিষ্কার করল?
মানব সভতার মহা একটা সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে নোকটা। অনন্ত কালের জন্য সময়ের ফাঁসে আটকা পড়ে গেছে মানব সমপ্রদায়। সেকেন্ড মিনিট ঘণ্টার ফাঁস থেকে আর কোনোদিনও বেরুতে পারবে না

দুঃখজনক।
আয়না-যারজুক কি এইসব ভাবল?
তাকে চিন্তিত দেখান কিছুছ্ষণ।
১১টা ১৭ বাজল।
অল্প ঠাণ্ড একটা হাওয়া দিল আর বোররাকের ছবিটা অল্প টড়ল।
ব্যুযু দেখা গেল আয়ানা-মারজ্রককে।
जার কিছু মনে পড়েছে?


খুলে, আবার বাঁধढত বাঁধতে, কাকে লোনাল?
‘थাকবো নাকো বন্ক ঘরে দেখব এবার জগৎটাকে কেমন করে ঘুরহে মানুষ...
ঘুরছে মানুষ...
ঘুরছে মানুষ...
মানুষ কি ঘুরে? নাকি ঘুরে না?’

খখালা জানালা বন্ধ করন না। বন্ধ দরজার কপাট খুলে সে বেরুল্লা। আরার লক করে দিচ্ছিন, তিন সেকেড্ড সময় নিন, দরজার কপাট ফাঁক কর্রে আবাহ ঘরের ভেতর মুণ্ু ঢুকিত্যে হাসিমুঢ্ে বলল, 'আবার আসিব ফিরে। কবি বলেছেন


২১ একটা মেয়ে, অরেকটা ঘরে।
এই ব্যেয়েটা হলো র্রপন্তী।
র্মপন্তী অার্টিস্ট। ইনস্সিটিটিউট অব ফাইন জর্ট্টসে পড়ে। বিএফএ থার্ড ইয়ার। ড্রয়িং এন্ড পেইন্টিং। সেটা তার ঘর দেখলেই বোঝা যায়। आর্টিস্টের ঘর। রং আছছ এ্রবং রঙের ঘ্রাণ অছে। অয়েল কালার, আ্যার্রিলিক, লিনসিডের এসেন্স । কিছু आঁক।, কিছू না-আঁকা ক্যানভাস। ক্লাস স্টাডি সব। রিয়েল্লিস্টিক। স্টিল লাইফ, न্যান্ডক্কেপ...। অ্যাক্রিলিকে কচুরিপানার ফুল «্রেকেছে একটা ক্যানভাসে। সব কানডাস দেয়ালে হেন্নান দিত্রে রাখ।। একট্টা মাত্র ড্রযিং দরজজয় আটকানে। / নিউর্জপ্রিন্টে চারকোলে
 পড়ার মতো ভালো না।

ভালো হল্লে कী?
হিরাদার প্রেম্ম পড়ত ক্রপন্তী?
হয়ত পড়ত। एয়ত পড়ত না।
ना, कী?
‘নারে ভাই, পড়তাম না। আমি আiটশ বিয়ে কর্রব না।’

```
ইনস্টিতিউট আজ জুটি।
```



মাত্র এক দুইটা টানটোন দিয়েছে। অ্যাক্রিনিকে অঁকছে। এই একটা রং, ‘জোশ রুং বানাইছে!’ জলরং এবং অয্যেল, দুই রকম টিটমেন্টেই কাজ কর্রা যায়। ক্যানভাস এবং কার্টিজ পেপারে আাকা যায়।

র্রপন্ত্রী এথন বে ছবিটা আঁকছে, এটা অবশ্য ক্চাস স্টাডি না। কী বলা যায়? 'মনুক্তি' স্টাডি?

তৃণাংকুর বন্লে 'মনুক্তি'।
তৃণাংকুর পড়ে ওরিয়েন্টালে।
ফার্স্ট ইয়ার থেকেই তারা এক সার্কেন। ক্রপন্তী, जৃণাংকুর, সুমাইয়া, শিমুল, জয়, রুস্সা এবং পোটালিসা। এর মধ্যে জয়-সুমাইয়া কাপল। গত শীতকালে বিয়ে করেছে। বাচ্চা কাচ্চা নেয়়নি। দুইটাই সাইকি। দাম্পত্য কলহ ছাড়া মনে হয় একদিনও সংসার্ কর্রেনি। শিমমুল আর র্সস্পা গোয়িং....। উনার্যাও বিয়ে করবেেন এবং মার্রপিট করে কাটাবেন। তরে রুস্পা কেরাটেকার। ব্লাক বেল্ট হোল্ডার। শিমুল মারপিট করেে পারবে না। এই জন্য মারপিট নাও করতে পারে তারা। এরা ছাড়া দলের অন্যরা সিক্গেন। ছৃণাংকুর সিলেটী পার্বনিক। আর্টিস্ট না হয়ে ভালো গায়ক হতে পারত। এমন দর্রদ দিঢ়ে গান গায়,
'মন কই যাও রে, কে নিল ধরিয়া,
সোনার পিজ্রিরা রইইল, জমিনে পড়িয়া
মন কই যাও রে।।
যাইও না, যাইও না, মনরে
निষ্ঠুর হইইয়া...'
শ্রেখ ভানুর গান।
তৃণাংকুর অনেক বলে ‘মন্নুক্তে’ শব্দটা। সিলেট্টী এই শব্দটার অর্থ, যা মনে হর।

यা মনে হয় আাকহহ র্রপন্তী।
ড্রয়িং করেরে নি, ব্রাশে যা হয়।
একটা জারুন গাছ মনে করে আঁকছছ।
দেచেছে কোথায়ও।
পার্কে না, অनা কোথাও।
ফুলবতী একটা জার্রুল গাছ।
পার্পল রঙ্ের ফুন।

অঁকহছে।
ফুল্ল আঁকার মধ্যে ফোন বাজল।
‘ধর! ধর!’ ক্রাউড।
‘ধর! ধর! ধর! ধর!...'
এটা রপন্তীর खোনের বর্তমান রিংটোন।
'ধর! ধর!...'
রুপন্তী ধরলল না।
তিন সেকেন্ড হয়ে ‘ধর! ধর!’ বন্ধ হয়় গগল ।
কয়টটা জারুল ফুল ফুটল ক্যানভাসে।
আবার 'ধর! ধর!'
রাপ্তী ধরন ना।
আরও কিছ্ম জারুল্न ফুन ফুটন ।
আবার ‘ধর! ধর!’
র্পন্তী ধরলল না । বক্টা জারুল গাছ্ছর স্মৃতি তার মাথায়। কোথাও দেখেছে। এটা আঁকতে প্যরলে... একটা স্বঞু! এই সময় ফোন ধরে কেউ? ফোন করে কেউ? এবং কেন্ন? এবং কে? ইনস্টিটটটট গ্ৰুপের কৌ হুলে, পরে কলব্যাক করে কিছু উन্টাপাল্টা কথা ওনে নিরেই হবে। অনা কেউ रলে...!

স্যাপ গ্রিনের টিউবটা নিন রূপন্তী। জারুন পাতা আঁকবে। প্লেটে রং
 স্পেচুনায়, আবার ‘ধর! ধর!’
‘ধর! ধর! ধর! ধর!’
ঊফ্! এ তো আঁকতেই দেবে না!
উঠ্ঠল রূপান্তী।
এক নিঃ্পারস চিন্তা করে নিল-
রুস্পা यদি হয় কি গালি দেবে?
জয় যদি হয় কী গাল্নি দেবে?
निমুল্न यদি হুয় को গাল্লি দেবে?
মোটালিসা... তৃণাংকুর...
সুমাইয়া যদি হয়...
স্বাতী আপু যদি इয়...

কিন্ম তার ফোন কোথায়? কোথায়? কোথায়? ... কোথেকে বাজছে? ও ফ্রেনরেই৷ ‘এসেনশিয়ান দালি’ বইটার নিচে। বের করে ধররে ধরতে ‘মিস কল’ হয়ে গেন। নাম্বারটা দেখন রুপন্ত্তী। आননোন নাদ্মার। কে? .. কলব্যাক করবে? করল র্পপন্তী। রিং হলো এবং কে একজন ধরল। যে ধরন সে ‘গানো’ বनন না, হাসকি টোনে বनল, কী করো, পজ্খি?'
'পভ্খি?' র্পপন্তী বনল, 'তুই কে রে?'
‘আমি পজ্ৰি, আমি।'
তুই পজ্খি তুই? তুই কে?
'বলব না, পজ্খি।’
'বলবি নा?'
'ना।'
'বলবি! তুই বলবি, তোর ঘাড় বলবে!'
'ঘাড় কथা বनড় পারে না, পজ্খি।'
'ও, তুই কোন পষ্ভির বাচ্চারে?'
‘পজ্খির বাচ্চা? হইতেও পারি।’ হাসন মনে হলো পজ্খির বাচ্চাটা।
বলল, ‘এএই জন্যেই কবি घনে হয় বহেছেন,..’’’
'কবি আবার কী বলছেন? কোে কবি?'
‘কবি, পজ্ঞি। কবি বলেছেন... তুমি আমারে নিয়া উড়বা না?’
'এই কথা তোর কবি বলছেন?'
‘না পজ্খি, এই কथা না, কবি অন্য কথা বলছছেন। নানাবিব।
 কথা বনেছেন।'
'তোর সঙ্গে অমার দেখা হইবোই, এই কথা তোকে কে বলন?'
‘‘েখা না হইইলে তো হরে না, পষ্খি।’
‘কী হবে না দেথা না হইলে?’’
বলল না, কী হরে না। লাইন কেটেটে দিল? পজ্ঞির বাচ্চা?
আবার কনব্যাক করবে র্রপন্তী?
ना।
ত্বে নাম্বারাটা সেইভ করে রাখল।
PONKHIR BACHCHA निতে সেইভ করে রাখল।
आরও অনেক পজ্খির বাচ্চা আছছ এরকম। উদাহরণশ্বর্দপ

বিथ্যাত জিকির ফিল্রাঁসের কথা বলা যায়। खোন করেই জিকির ফিয়াঁাো
 ২১ মিনিট ধর্রে জিকির্রের। সেদিন ফোন ধরেই ফোন ভ্যোর্রে রেরv একাঁা
 দেখতে দেখতে ফোনের কथা যथন মাে পড়ল, ২১ মিনিট পাহ হয়ে গেছে। এবং ফোন তখনও কানেকটেড। की সর্বনাশ! ষরে ऊনল জিকির,


কোন নাম্বার পায় কোথেকে এরা? পজ্জির বাচ্চ!! পজ্খির বাচ্চা না, ব্যাট্ ভূত! लेতিক ক্যারেক্টোর!

তুম্মি কি করো, পজ্যি?
आाइए-ए!
তোক্ বनడ匕 হবে আমি কি করি?

डিनिট কর্রन। VOOT निখে बাथन।




রিকশায় কে যায়?
মারজুক রালেন ? দি পোয়েট, দি অভিনেতা @বং দি স্ক্রিঙ্ট রাইটার?
না, সেই ঘরের আয়না-মারজুক?
धরা যাচ্ছে না।
দু’জনের একজন সুবে

ফোনে কথা বলতে বলতে সে যাচ্ছে।
এলিফ্যান্ট রোড দিয়ে।
'সয়ূরাক্ষী’ জুতার দৌকান পার হওয়ার সময় কেউ একজন তাকে ডাকন ।
‘অ্যাই মারজুক!’
‘ক্যাট্টস আই’ পার হওয়ার স্ময় কেট ডাকল।
'মারজ্জুক ভাই! ও, মারজ্ভুক ভাই!’
বাটার মোড়ে আরও কেউ একজন।
'মাপজ্জুক! অ্যাই মাপজ্রুক!'
9 बেয়ে
কারোর ভাক ুনেছে এরকম মনে হুো না ‘ভাকি তো’ মারজুকক্ক।

সে মানুষজন, ম্যানিকিন এবং রিকশাঅলার শার্ট দেখতে দেখতে

ফোনে কারোর সহ্গে কথাও বনছে না, সংগীত লোনাচ্ছে,
'ওরে পজ্ঞিরে
पুমি থাকো দূরেরে
ওরে
ওরে পঙ্খিরে
দুনিয়া পোড়েরে
ওরে
ওরে পভ্খিরে...'
কলাপাতা সবুজ রংয়ের একটা টি-শার্ট পরে আছে সে। পিঠঠ একটা ব্ব্যাক টিকটিকিন ক্রিনপ্রিন্ট। এম. সি. এশারের আঁকা টিকরিকি। অ্যাবসার্ড টিকরটিকি।
বाংला को ₹ बে?
অসম্ভব টিকটিকি?
কাকে গান লোনায় টিকটিকিঅলা?
अসस्टব টিকणिकिঅना?
পজ্রি কে?
পজ্মি কে?
к্দপন্তী २১?

শাহবাগের আজিজ মার্কেটে দেথা যাচ্ছে মারজ্রক রাসেলকে।
অরিজিনাল মারজুক রাসেন।
ভীষণ नাল টি-শাঁ্ট এবং থ্রি কোয়ার্তার থাকি প্যান্ট পরে আছে। তার টি-শাৰ্টে এশারের টিকটিকি নেই।

একতলার সিঁড়ির মুতে দাঁাড়িয়ে সে কথা বলছ়ে দাড়িঅলা একুজনের সক্গে। আর্রেকজন দণবৎ ঘটনা দেখছে। কাঠঠোকরার মতো এ দেখতে। লম্বা। আর দাড়িঅলা মাঝারি উচ্চতার। ভ্বাক এড্ড হোয়াইট দাড়ি। চোথের মণি নীল। বেজায় কিষ্ত হয়ে আছে সে, 'জামি মিয়া কিছু বুঝি না? কিছू বুঝি


তানজিকার বাপের রোল দেয়! অমি কী তানজিকার বাপের বয়সী? তুমি বन?'

মারজুক রাসেল বলন, ‘ভাই! ভাই!...’
‘রাথ্ো মিয়া, ভাই! আমি বুঝি না? এইসব চত্রান্ত! আমারে নিয়া কন্স্পাইরেসি! কন্স্পাইরেসি! সে কি মনে করছে? আমি তানজিকার বাপের রোল করলে, মানুষ ভাববে আমার বয়স এক্য়ি?
‘না ভাই, মানুষ ভাবব তেষট্টি।’
'কী?'
‘ना ভাই, বুঝছেন? আপনেরে ভাই দেখলেও আপনের বয়স আন্দাজ করা যায় না। বলেে না, গাছ-পাথর নাই আর কি! না দেখলে মনে হয় তেষট্ডি বুঝছেন? দেখলে মनে হয় তেইশ চব্বিশ!’

দাড়িঅলার চোখ সস্নিঋ্ধ হলো।
মারজুক রাসেল বলল, কসম ভাই! ইসকুল গোয়িং মেয়েরা রাস্তায় আপনেরে দেখলে কী করে দের্খেন? আপনেরে বয়স্ক মনে হইল করত?'
‘এইটা অবশ্য তুমি মিয়া একটা যুক্তির কথা বলছো।’ মনে হলো দাড়িঅলা সন্দেহমুক্ত হতে পেরেছে। কিন্তু পূর্বরাগ তাতে কমেনি। সেকেন্ডে পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল সে, ‘কিন্তু একটা কর্থা মনেে রাখবা মিয়া, এক আষাঢ় বर्ষা যায় না! এক ভাদ্রে ইয়ে যায় না! আমি কী নাটক বানাইতে পারি না? বানাবো দেখবা। তারে মিয়া তিশার দাদার রোল দেব। দ্য গ্রান্ড ফাদার অব তিশা। হি মাস্ট অ্যাট্ট। মাস্ট অ্যাi্ট! অমি তানজিকার বাপ ইইতে পারনে সে তিশার দাদা... গ্য্যান্ড ফাদার হতে পারবে না? অবশ্যই পাররে! চক্রান্ত করে! কন্স্পাইরেসি? হ্যা!?'
‘ভাই! আপনে...’
‘नা মিয়া, এই সব আমি...’
‘ভাই! ভাই!’ মারজুক রাসেল নিবৃত্ত করল চোখের মণি নীল দাড়িঅলাকে, ‘অমি দেখতেছি...’’
‘হ মিয়া তুমি তো সবই...’
‘ভাই! ভাই! ব্যাপার না, বুবো না... ভাই, অনুমতি দিলে যাই এখন?’
‘কোথায় যাবা তুমি? কোথায় যাবা এখন?’
‘হিরোইন দেখব, আর কী ভাই!’
‘দেখ মিয়া, হিরোইনই দেথ!’
‘জ্ভি ভাই, আমি যাই।’ বলে মারজুক রাসেল কাট দিন এবং যার্কেটেের সিঁড়ি ব্যবহার করন। আর তাকে দেখা গেন না।
 করে নিঃশ্রে একটা শেয়াল-হাসি দিল এবং কমেন্ট করল, 'হিরোইন!' ক্ষিল্ভ ব্যক্তি বলन, দোতলায়!’ বলে ফ্য|স্য্যাস করে হাসল।

## এশার

দা ক্মপ্মিট গ্গাফিক ওয়র্ক
এই বইটা দেখছে রূপন্তী।
ওনন্দাজ মাস্টার এশার। এম．সি．এশার।
মরিটস্ কর্নলিস এশার। ১৮৯৮－১৯৭२।
অজ্র এক আর্টিস্টি।
তার ছবিকে বনা হয়＇্যাবসার্ড＇।
অসম্টব ছবি？
একট্টা একট゙ প্পেট দেখঢছ ক্পপ্তী
টাওয়ার অব বেবেল।
নেভার থিংক বিফোর ইউ অ্যাi্ট।
ড্রয়িং হ্যাড্ড।
কিউবিক স্পেস ডিভিশ্ন।
মেটাম্রফসিস．．．।
की যে আজব একেকটা ওয়ার্ক！
বেটামরূফসিস－১ যেমন। কিছু ঘরবাড়ি ক্রমিক একটা বিবর্তনেন্র心েতর দিয়ে গিয়ে এব্টা চাইনিজ বালকে পরিণত হয়েছে। এক রঙেন্র উড়াঠ।

যেমন，ড্রযয়িং হ্যান্ডস। এটা नিথোগ্াফ। শাব্টের আস্তিনঅলা দুটো ড্রইং－হ্যাড্ডস．．．হাতের ড্রয়িং। একটা হাত অন্য হাতটাকে আাকছে। হয় ওপরের হাত্ট নিচের হাতটাকক，নয় নিচের হাতটা ওপরের হাতটাকে। কোন হাতটা যে কোন হাতটাকে आঁকহছে，এটা বুねতে পারা অসম্ভব।

দার্সনিক，গণিতবিদদের অত্যন্ত প্রিয় আর্টিস্ট এশার। একেকট।

ছবি একেক্রকমের। এক একটা বিস্ময়। দেখল র্রপন্তী।
রিন্েেটিভিটি।
ডে অ্যাড্ড নাইট।
অ্যাসো্ডিং অ্যাল্ড ডিসেন্ডিং।
বার্ডস অ্যান্ড বাটার ফ্লাইজ।
স্মলার অ্যাত স্মলার...।
স্মলার অ্যাঙ্ড স্মলার টড এনর্র্রেিং এবং উডকাট।
টिকটিকির ড্রইং। ছোট টিকর্টিকি, বड़ টিকটিকি। শাদা কালো টিকটিকি সশ্প্রদায়। অনেকক্সণ ষরে একটা নির্দিষ্ঠ কালো টিকটিকি দেখল ক্রপ্ত্তী। কেন দেখল বলতে পারবে ন।। দেখে ফোন কর্রল ভূত্কে। এবং
 ইত্যাদি।'

আবার ফোন করন ।
একই ঘ゙টनা!
আবার ফোন কর্ল।
একই घটना।
কিষ্ ভুন নাম্বারে মানে?
নাম্বার ভুল হবব কেন?
কল থেকে নাম্মার স্টৌার করা হয়েছে!
जा হলে?
ডিসপ্লেতে নাম্বার দেখা যায়।
VOOT সিনেক্ষ্ট কর্রল র্দপক্তী।
নাম্বার?
$\Leftrightarrow$ की?
নাম্বার কোথায় VOOT-এর?
সাতটা না আটটা...!
আটটা $\alpha$ ।
$\alpha \alpha \alpha \alpha \alpha \alpha \alpha \alpha$
আটটা না নয়টা...!
$\alpha \alpha \alpha \alpha \alpha \propto \alpha \alpha \alpha$
নয়ট না...

```
দশটढ..
দx|l ना, এগा<kা...!
```



```
ছেট ছেট অনেক \alpha হলো
\alpha<\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha
\alpha\alpha\mp@code{\alphauaca}
\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha
\alpha 人\alpha\alpha\alpha\alpha,\alpha\alpha
\alpha\alpha\propto\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha
\alpha \alpha && \alpha & \alpha \alpha \alpha
```



```
\alpha\alpha\alpha\alpha}\alpha\alpha\alpha
মानে को এर?
```

অরিজিনাল মারজ্মুক শখন্ন অাজিজ মার্কেটের্র দোতলায় উঠন
 পরা জায়नার বাসিন্দা। অ্যাবসার্ড লেই টিকটিকি ছাপা টি-শাট্ট। ছেটেে লে আজিজ মার্কেটে দ্রুল। লে কোথায় যাবে? দোতলায়ই?? সিिড়ির দোরপেগাড়ায়
 বড় চ চীধীাস।

এই সিঁড়ি হেকে দেখা গেল ঢাকে। তিনিও লেशলেন আয়নামারজুককে। না, তিনি দেখলেন, মারজুক র্রাসেলকে।
'ওহে, বাহ্না কবিতার নাইটগার্ড!'
বডু চ্টীদাস एাঁক পাড়়েন जার লোডশেডিং হলো মার্কেটট।
निव्यেষে মার্কেট্ট কি তন্মাটই অক্রকার!
 পড়ন। সयবেত হাহাকার সৃচক একটা হা ধ্বনি উঠন উন্মাটে।

অক্ককার ঘরে একা বসে আছ্ র্রপন্তী। মোবাইল ফোনেন্র ডিসপ্রের মৃদ সবুজ অলো তার মুথের একপাশে পড়েছে। সবুজবতী অবুঝবতী একটা
 এস囚মএস। द্রপপন্তী পড়ল।
: Urba Ponkhi?
From VOOT.
রিপ্পাই কর্রল র্রপন্ত্তী
: Tor songhe na
অতঃপর...
: Ken na? Ponkhi?
: Tui VOOT tor dana nei
: Kochuripana
: Kiiii?
: Tumi amar loge urbaiii
: Urboi?
: Urbajiii
: Naaaaaaaa
: Urbaiiiiii
: Naaaaaaaaaaaa...
এসএমএস-এসএমএস খেলা।
ভূত-ব্যাটা ইন্টারেস্টিং। কে ব্যাটা? চেনা পজ্যি? नা, অচেনা পজ্খি? পষ্ধি না, ভূত, ভৌতিক ক্যারেক্টার!
এটা ভালো।
মানুষ্ের ক্যারেক্টার, ভৌতিক হবেই।




घুমায় জ তা रुल!
তার্গ ঘুদ্ম ঙ্ভিম সিকক্কায়েন্গ হহয়?
रुख़।
GVन र्वाइ?
रुष्श 1
শ্বপ্ন দৌছছ সে ।
কী স্বঞ?
স্বপ্ন দেষছছ লাল বাউল হর্যে এ্রিটা ঘোড়ার গিটে বঢে আাছে সে ।
 না [ छ্যাড়ার ফসিল ।

পঙ্খের্রে
পজিফর্রে
ज্তের ना দ্দেছিল্ল
মন্নাটা উথাল্পপাথাল কর্রে
ওরে
প্জ্ধিরে
আমি থাকি পঙ্থি
আবছায়া আরলী ন-গরর...
এখन সকান্গ। রোদ স্নি尔।

আকাশ নীল এবং মেঘের দৃশ্যইীন।
আয়না-মারজুক জানানা আটকে ঘুময়়নি।
অবাষে রোদ ঢুক্ছে ঘরে।
গ্থিলের কাকুকাজ ছাড়া জানালা।
‘টিক! টিক! টিক!’
গল্টীর ভাই ডাকলেন।
ভাইকে কোথাও দেখা গেল না।
সূর্য জানালা দিয়ে দেখन আয়না-মারজুকুকে।
গভ্টীর ভাই আবার ডাকলেন।
'טिক! টিক! টিক!'
ग্বभ্নদৃশ্যে আয়না-মারজুক তনল, 'কাট্! কাট্! কাট্!
স্বপ্নদৃশ্য কাট্ট।
এবং ঘুম কাট্
আয়না-মারজুক ঘুম থ্থকে উঠল। সূর্যকে দেখল এবং বলাল, ‘শুড সর্নিং, বড় ভাই!’

একই সূময়ে একটা ফ্যাইওভারে দেখা পেন্ন অরুজিনাল মার্রজুক রাসেলকক। গত্রালকের পোশাক পে পাল্টায়নি। ফ্বাইওভার্রের রেলিং-৭ বসেতে। পা বুলিয়ে । কার সহ্গে কথা বनছছ মোবাইনে, '... आরে না মিয়া তুমি মিয়া... एँ एা... সব সময় মিয়া একটা না একটা প্যাচ লাগাইয়া রাথো বুঝছ...! আমি এ্থথন তারে কী বলব কও? সে মিয়া এই জগতের মানুষ??... বাউল বংশ মিয়া... অপরাধ যদি করু সাধন-স্সিনীী পায়ে ধইরা মাপ চায়... হাঁ... তুমি মিয়া जার কাছে যাও। আদব কায়দা কিছু শিচ্খে নাই... ম!ফ চাও, কইবা সন্न্যাসী....ব্যাপার না, বুঝছে!?'

শ|ওয়ার ছেড়ে গোসসল করেছে রপন্ত্রী।
বাथরুমের আয়নার কাচ জলকণায় ঋাপসা।
মনে হচ্ছে কুয়াশা জমেছে।
কুয়াশা জমলে কাচে লিঢv যেরকম, আয়নার কাচে এVन निখল র্ণপ্তী-VOOT । লিটে হাসল এবং বলল, 'ও ভূত মিয়া! ভূত মিয়া!’
'ধর! ধর!'
ফোন বাজছে নাকি?
ফোন বাজজে।
‘ধর! ধর! ধর!’
ফোন ঘরে।
ব্যস্ত সयস্ত হলো রুপন্তী।
মাথায় সরুজ টাওয়েল, ভেজা চোখ-মুখ, ঝটপট একটা নীল ম্যাক্সি পরে, ঘরে গিয়ে ফোন ধর্রল, 曻া মা, বললা... कী হয়েছে? ...एँ্যা, আমি হেভ্বি ভানো আছি, মা। হেভভবি-হেভ্বি ভালো... বাবা ফোন করছিল... তোমরা মা প্রেমিক প্পেমিকা... বাবা তোমাকে এখনও সেরিনেড শোনায়... आহারে যা!... আরে না, স্বাতী আপুটা বুমতে পারত্ছে, একটা সুইট লিটল থिং, মা... निটল থिং.... निটल शिঙের এখন ওজন কত জান্ো? একাশি কিলোপ্রাম। বিলিভ মা... স্বাতী আপুর প্রেমিকটা এদিকে আবহাওয়ার মষ্ব্যে পড়নে উড়ে যায়! মিস্টার নীল টিঙটিঙ কাকা! .., নীলকাকা খুবই রাগী লোক घা।... নাহ্ आমি এখनও পড়ি নাই। ... পড়তেও পারি... নাও পারি.... आচ্ছ মা, রাথि। বাই!... ह্যা বাই... বাই... আচ্ছ আiি ফোন কর্ব।... আচ্ছ স্বাতী আপুকে বলব।... না, কে ডিসটার্ব কররেে? আমদদর বাসা খুবই সিকিউরূ, মা! স্বাতী আপুর মামার বাসা না? ... এইরকম আরুও অনেকৃ মেয়ে থাকক, মা । তুমি না এমন বোকা হর্যে যাচ্ছ!....উফ্ফ্য মা! অচছ্হ রাথি। ইন্নস্টিটিউটে যাব। দেরি হয়ে যাচ্ছ! রাখি বাই! সুইট মা, চুমু মা...।’


মেঘ-ঘড়িতে বাজ্জে ১২টা।
১২টা ১০।
আয়না-মারজুক बের হয়ে গেছে। যথারীতি জানালা আটকায়নি।
রোদ পড়েঁছ বিবর্ণ শাদা দ্যোরে। আয়নায় রিফ্রেকশন।
অনেক উজ্জ্ণল দেখাচ্ছে ঘরদোর।
ধ্লিধূস্র টুলের সারকেসেসে কেউ আঙ্লুল টেনেন লিখেছে, 'রুপন্তী’
কে লিঢখছছ? আয়না-মারজুক?
নাকি গম্ভীর ভাই?
ভাই কী টিপসই? না স্বাক্ষর?
नाকি जাই একজন কবি?
টিকরিকিক্র র্রপ ধারণ করে আছ্থন?
তাকে উজ্জ্বল ঘরে দেখা যাচ্ছে না।

১২টা ১৩ মিনিট 38 সেকেড্ডে, ভাই পূণর্বার অকির্ভূত रলেন | ম্ঘেঘ্ঘড়ির ভ্রেদ্ম। প্রথমত টকটিক কররলেন না। সময় দেখঢেন মলে হলো
 টিক!

একটা রেডিও।
লাল র্রঙ্ডর একটা পুরন্না রেডিও।

দেখা গেল ঘর়রর ধ্লিধিস্র ख্রোরে।
বাজছে রেডিও।
<্রেন্ডজ, নাউ একঠ্ঠা উম্ম্ম্... মাড়বুক ড়াসেন্রে গান!
গান বাজল।
'ওরে পজ্খিরে
তুমি থাকো দূরেরে
ওরে
ওরে পঙ্ধিরে
অন্তর পুড়েরে
দুঃঁে নদী
দুঃৈে মাটি
দুঃฑv উজান
দুঃথে ভাजি
শূন্যে উড়েরের...
ওরে
ওরে পঙ্খিরে
তুমি
থাকৌ দূরেরে...’
গান ল্ষ হল্লে।

 সিকস্... ২৬্ঠা। আমি একঠ্ঠ র্রাই করে দেথি !...ইয়া, রিং অন হেই মাড়ুবুক!’
'জ্রি ভাই?'
'নাউ, আপনি কোথায় মাড়ঝুক?'
'আপনে কে ভাই?'
'আমি আড় জে-'
'কার বে? ও, আর জে। ব্যাপার না! বজেনন।’
 মাড়ুঝুক, ওড়েে পজ্খিড়ে... পজ্ধিটা থv?'
‘পজ্খি? এইটা ভাই আমি কী কইরা বলব? প心্ফি /ক? आমার মনে হয় সুইট সিঞ্জটিন, অল সুইট সিক্রিটিননই পজ্খি।’
 কড়েছেেন?
‘পজ্খির গানট!? কোন গানট̈, ভাই?
‘‘ইমা্র গানঠা आমি ওনির্যোি «্রেন্জজদের! আপনাড় অানাড়িলিজড ज্যানবাম্মের গান!’
‘আनরিলিজ্ড অ্যালবাম? कী অালবাম? অপনে কে ভাই? ইউিয়ান বाম?'

यাড়ఖক, এটা একটা লাইভ ধ্রেগাম।’
আার ভাই নাইভ আর ডেড র্রোগাম। পজ্টিরে উর্থক্রে আমার গান

‘ক্রেন্ড্র নাইন কেঠে দিয়েছে। পংখিড়ে जাড় লেখা গান না। হঃ! राः! राः!' গী্টীর্র ভাই বিরক্ত হর্শে তাকালেন।




 ফোন বাজন। আাননোন নামার। ধরবে? খরল।
'গালো কে?'
'মারজুক রাসেল বনছেন?'
बख্যে কन्ध।
'गा।
‘এটা কি মারজুক রালেলের নামার?’
'ना।'
‘बটা जा হান কার নামার?"
‘এইটা বাহাক্ ওবামার নাম্মার। অাগে ওসামা নাদhনের নান্বার

ছিল।’
মেয়েটা হাসল，＇মারজুক রালেলের নাম্বার কখন হবে？＇
বুদ্পিমতী মেয়ে। হেলে ফেন্ন মারজুক，＇হইঢে। বলেন।＇
＇গারজুক ভাই，অমি সিিথি！ইডেনে পড়ি！এইমাত্র রেডিও মুমরোয় আপনiর ‘পজ্ঞিরে’ গানটা ওনলাম। সুইটট একটা গান হইছে，মাব্রজুক ভাই।’！ ＇ভাইরে，＇পজ্খেরে’ আমার গান না।’
সিঁথি হাসল，‘গানটা কি ‘আখড়া’র অ্যাল্বারে দেবেন？না সোলো？’
＇না মিক্পড？＇মারজুক বলল।
সি⿵冂⿰亻⿻乚㇒冋 বলन，＂হ্যা।’
＇ना，आन्টि।＇
＇को？＇
বলত্তি এ্রেটা আমার গান না，আন্টি।’
‘স্ট্রেইঞ！！অপনি आমাকে আन্টি বলছেন কেন？’
＇সুইট সিক্সটিন ছাড়া এই দুনিয়ার সব মেয়েরাই আমার আল্টি， আन्টি ।
＇আপনার জ্রেরিন কি সুইট স্সিক্সাটিন？＇
‘জেরিনিন চিরকালেের সুইট সিক্সটিন্ন
‘আমিও চিরকালের সুইট থারটিন！রাথি！বাই！’
বলে ফোনের লাইন কেটে দিল মের্যেট।।
মারজুক বলল，＇বাচ্ছু！
বাচু বनন，‘বস।’
‘এইটা ব্যাটা কি যন্ত্রণা হইল？তেরো ঢোদ্দটা 心োন পাইছি，
বুঝছ্স। অমার একটটা গান বাজাইছ্েে রেড্ওয়！’’
＇কোন গানটা，বস？মায়াবিনী？＇
＇আরে না ব্যাটা！পজ্খিরে না উণকিরে কি！আর জে কোন করনল দেথ্লি ना？＇
＇কেইসটl কী বস？ব্যাপার？না，ব্যাপার না？＇
＇আরে ব্যাটা কিছুই ব্যাপার না। কিন্ম পজ্খিরে．．．＇
‘রেডিও টুমরোর আর জে না বস？কিসলুরে ফোন দেই একটা। কিসনু এই কেইসটা ডিল করতে পার্বব।＇

বাদ দে। ব্যাপার না।


জ্যোরে শোয় র্রপন্তী।
उड़ে আছে।
দেয়ান্ পা উঠির়ে রেখেছে।
যোগাসন করে এররকম।
কিভ রাপত্তী য়াগাসন কর়ছ না।
সবুজ একটা শার্ট পরে আফছ 1 কাল্লো রূেের ট্রাউজারস।
চিব্রুকে ক্রিমসন রেড রং লেরে আছে তার।
অ্যাক্রিলিক ক্রিমসন।
জারুল গাছের ছুিিটা হয়েছে।
কিন্ভ ভালো লাগঢছ না তার। একদমই ভালো লাগছে না।
ওয়ে অড়়চোথে পে ছবিটা দেখছে।
হাফসাইট করেে দেখছে।
এনা হয়নি।
यে গাছটট আঁকা হয়েছে, সে এই্ই গাছটা দেতে নি।
আবার আঁকবে।
यতদিন आঁক্তত না পারবে, आঁকব্ব।
স্যৃতির জারুল্ !
অ্যাক্রিলিকে এ आসল্লে হবে না । অয়েল। অয়েল অন ক্যানভাসের
বাাপারই আলাদা। অয়েলে অঁকক্তে হরে জারুল্ল ফুল।
ফোন বাজল।
রিং টোন চু⿴ করেছে র্রেথন্তী।
পাখির শিসশাস।

ফিসফাসের মঢো শিসশাস।
ফিসফাज হতে পারলে শিসশাস হতে পার্বে না?
TRINA
CALLING
র্রপন্তী ধরল, 'কী বক্ধৃ?’
তৃণাংকুর বলল, 'তুই কোথ্য়?’
"শ্যে আছি, বন্লু ।'
'চুম্ম অব দ্য ভ্রাগন এ্রে্পের দের্খবি?'
কী?
চুম্ব অব দ্য ড্রাগন এস্পের্র। মামির সিকুুয়েল।’
‘দেখব । তরে কোর সজ্গে না।’
'ত্রে তুই কার সত্গে দেখবি?’'
'ভূত্রে সগ্গে দেখব, বন্ধু।’
की?
'ভুত। ভূত। ভি ডবল ও টি, ভূত।' বলে এমन হাসল র্রপস্তী! জনতরঙ্গের শক্দের মতো তার হাসি।
‘দ্য মাম্মি : টুম্ব অব দ্য ড্রাগন এস্পের্রর’ দেখতে সে গেলন না।

আয়ননা-মারজুক আজ আবার একটটা সবুজ্জ রড্েের টি-শাঁ্ড পরেছছ।
ত্রবে সবুজ্জটা অনানককম্র।
টিয়া রু সবুজ।
অসस्ভব টিকটিকি আছে টি-শাট্র।
দুপুরের রোদে টিকটিকি সমেক তাকে फেখী যাচ্চে শাহবাগ এলাকায়। জাতীয় জাদুঘর পার হুয়ে হাঁটছে। ফুটপাত্রে একটা চায়ের দোকান হ্থেক খরখরে গন্নায় কে ডাক্ক, ‘আাই মারজ্জুক!’

जে দাঁয়াল এবং তাকাল।
'কই যাও মিয়া?
কে প্রই ব্যক্কি? পিয়েত মন্র্রিয়ান?
গ্গোফ দাড়ি ঝোলা খিঁচোনো চোখ মুখ- যাবতীয় চিহ্ সর্মত,


হোক।
আয়না-মারজুক বনল, ‘হ্যা।’ অর্থহীন হ্যুঁ। বলে হাসল।
'চা খা৬ এক কাপ?'
‘ता।
‘সিগারেট? সিগারেট ত্তো আবার তুমি খাও না! আপেল খাও।
ন্যাশপাতি খাও। মোসাষ্মি খাও। চেরিফুল্ন খাও।’
'ফুল না চাই, ফল খাই আর কি। ঢেরি ফল খাই।’
'তুমি ফুলও খাইতে পার, মিয়া।'
'আচ্হা, খাবো।'
বनে আয়না-মারজুক দুই পা না হাঁটতেে পিত্যেত মনদ্রিয়ান অথবা

মাতিস অথবা ম্যাক্স আর্নস্ট, দাঁত মুখ আরও খিচচিয়ে বলল, ‘ইস্টার! ইস্টার ফিন্টার!

আয়না-মারজুক হয়ত ঙ্গল। হয়ত ঙনল না।
ইগনোর করল ওনলেও।
জাতীয় গ্রন্থাগার পার হলে পর চারুকলা ইনস্টিটিউট। প্রথম যে গেইটটা পড়ন, তালা আটকনেো। এবং একটা নোটিশ লটকানো।
'সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ
আদেশ ক্রুম কর্ত্তৃক্ম’
আয়িনা-মারজুক দাঁড়াল, नোটিস দেখল এবং হাসল।
একই नোটিস পরের গেইটেও লটকানো।
দাঁড়াল, দেখল এবং হাসল।
তবে এই গেইট মনে হয় মেইন গেট। খোলা এবং আর্টিস্টদের আনাগোনায় মুখর। সালভাদর দালি, পাবনো পিকাসো, ফ্রিডা কাহলো, রেনে ম্যাখ্রিতরা। চেনা লুক দিল কেউ কেউ। অন্যরা গ্রাহ্য করল না।

এবার মনে হলো অয়ন|-মারজুক ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাসে ঢুকবে। কিন্তু ঢুকল না। হেঁটে পরের গেইট পর্যন্ত গেল। এবং দাঁড়াল। এবং হাসল। এই গেইটেও নোটিস লটকানো-
'সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেে
আদেশ ক্রমম কর্ত্পপক্ম’
আর্টিস্টরা সর্বসাধারণ না?
কবিরা কী?
কবি?
এই গেইটের পর কবির মাজার।
চিরনিদ্রায় শায়িত স্কুলিঈ- বিদ্রোইী কবি কাজী নজরু্ন ইসলাম।
মাজারের রেনিঙের খ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আয়্যনা-মারজুক কবির সমাধি দেখল।
‘নীরব কেন, কবি?
কবি, নীরব কেন?
বল বীর বল উন্নত মম শির

মহাপ্রলায়ের নটরাজ

এই শিখ্র হিমাদ্রির

यবে উৎপীড়িতের ক্রুন্দূন রোল জাকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না

আমি সেই দিন হব শান্ত
সেই দিন?
 মারজুকের। ‘বিদ্রোইী’ এরকম করে কেউ পড়ে? কখনো পড়েছে?

এক खোঁটা ক্রোধ উত্তাপ নেই কণ্ঠে!
बढা অবৃত্তি?
সবকিছু নিয়ে ইয়ার্কি করার একটা প্রবণजা আছে কিছু লোকের! ‘বিদ্রোইী' না, মনে হচেছ, বলছে ‘অমুকের বুয়া পালাইছে। অমুকন আর কবিতা लिथব না।
‘দে গরুর গা ধুইরেরে ’’ সে বলল। আয়না-মারজুক।
এই কথার মানে কী?
বির্রোহী কবি এই কথা বলত্তে।
খুব ফুর্তি হলে বলতেন।
দে গরুুর গা ধুইঢ়ে!
কার গরু?
কিসের গরু?
'কবি, आপনি আর কবিতা লিখবেন না?
'মারজুক!

কে ডাকল?- ‘ছবির হাট’ র্রাস্তারু জপাকর। "ছর্রির হাট’ গথকক ऊक्रद斤...
'অ্যাंই কবি!'
आয়না-মারজুক ঘুর্রে তাকাল্স।
ক জাকে?
ঠিক এই সময় একটা র্রিকশা, শাহ্বাহগ্লে দিক গেকে এসে

 Gেখল না आয়ননা-মারজুক।
রিকশা ছেড়ে ক্যাস্পাসে ঢুকে গেল র্নপন্তী।


बই ঘরাট কিরকম অক্ধকার অক্ধকার।
খুপরি ঘুপরি ভাব।
তিনটা চেয়ার আর একটা টেবিল দেখা যায় :
মধাবয়স্ক, ইতর চেহোরার এক লোক বসে আছে একটা ঢেয়ারে। ঢার চোয়ান ঞুলে পড়ে়ে এবং তাকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছ। বিন্ন তাকে যে দেখছে তার চোখে কৌতুক। হাজ্যোজ্ঞ্ল সে। অরিজিনাল মারজুক। হাসিমুর্খে সে বলল, 'ভাই?'

ইতর বিধ্বস্তু এণং নির্ন্ত্তন থাকল্।
‘শোনেন ভাই, অপনে যে ঘটনা घটাইছেন আপনারে অমি কী
 পারমমিশ দিতেট্েন? দেই থুথি?'

ए্যাঁসফ্যাঁসে কাঁপা কাঁপা গলা শোনা গেল ইতরের, 'শোলো মারজুক, সিনিয়র একজন কবি হিসাবে....’
'সিনিয়র কবি? তুই কবি?’
‘শোনো, তুমি...'
'তুই শোন ব্যাটা!’
‘ক্-কী?... তু...তুমি তুই-তোকারি করর্ছে কেন?’
'সরি ভাই, কী করব? আচ্ছা শোজেন আমার টাইম নাই। আপনি
 ‘দেখো মারজুক তুম্...’
‘আবার কথা কয়া! অ্যাই বেজন্মার বাচ্চা বেজন্যা! অ্যাই! অ্যাই!’
ভীষণ ক্রুদ্ধ দেখাল মারজুককে। দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সে। ঔুঁকে ইতরের শার্টের কলার ধরল এবং শূন্যে উঠিয়ে কেললল ইতরকে। অন্ধকার থেকে শোনা গেল, 'কাট্!’


সन্ধ্যায় বাসায় ফিরে র্পপ্তী দেথল, স্বাতীর ঘরের দরজা খোলা এবং ফুল ভলিউ্মে গান বাজ্জছ।

जৌমার বাড়ির রূে়ে মেলায়
দেখ্থেিলাম বায়োস্কোপ
সেই বায়োস্কোপের নেশা আমার কাটে না...!
নিশীতার গান। স্বাতী ঘরে?
 ক্যান?'
 আছে!'
'কি ইম্পর্ট্যান্ট কথা বল? তুমি এই সক্ক্যায় ঘরে কেন?'
'কেন? আiিি সন্ধ্যায় আমি घরে থাকি না?'
‘থাকো সুইটার্ট! এখন বল তুমি কী বলবে?'
শ্বাতী বলन, 'শোন্...’
স্বাতী একটী ব্র্যাক টি-শার্ট আর ব্র্যাক টাউজারস পরেরছ। চুল
পনিটেইন। নীল নাকফুন্न। সুইট नাগছে দেখতে। রূপন্তী বলল, 'কী? বল?' স্বাতী এক নিঃশ্বাসে বলল, 'শোন তুই কি প্রেমে-উঢে পড়ছছ্সি?'
'প্রেনে-উমে?!'
'शाँ?
‘প্রেম?
‘, "
'পড়়ি সুইটর্ট !'
 ‘এটil তুই পারালি? কী করে বল जো? তুই একটা প্রোম পড়ছছিস আর আমারক একবারও বর্লাি ना?’
'কথন বলব? তোমার সঙ্গ অমার দেখা হয়?'
"দেখা হয় ना?'
‘এটাকে দেথা বলে না সুইটু । তুমি হচ্হ একটা বিজি বিজি বি আর আমি একটা অনডু।’

স্বাতী বলল, 'ছেলেটো কে?'
‘ছেলে না সুইট '’
'ব্ড় ধুড়া?
‘नা সুইটু এইচ ই না, এস এইচ ই।’
'कीए?
‘ইর্যেহ্ সুইটু। আাম ইন লাভ উইথ আ শি।’
রূপন্তী হাসল।
স্বাতী বিস্মিত চোথে তাকাল। স্বাতীর চোখ দুটো মায়া মায়া। বিস্মিত হলে তকে বাচ্চা-বাচ্চা দেখায়। বাচ্চাদের মতো বিস্ময় এবং অবিশ্পাস, দুইই চোথের মণিতে নিয়ে প্রার ফিস্সফিস করে সে বলন, 'কে? সে?' ‘তুমি চোখ বন্ধ করে থাকো, সুইটু ' র্রপণ্তী বলল, 'তা হলে বলব।' 'না, তুই বল।'
'না। जুমি চোখ বন্ধ করো।’
'অশर्य!'
'আশপর্য কিরে? চোথ বল্ধ!'
স্বাতী চোখ বন্ধ কর্গল।
 চুমু খেয়ে বলল, 'আামি ইন লাড উইথ ইউরে, সুইটু!'
‘অ্যাই खাজিল! ছাড়! ছাড়! অ্যাই! আরে। कী আশর্য!'
‘ছাড়ব না, সুইটু। আই লাভ ইউ!’
'ছাড় বনততেছি। বদমাইশ মেয়ে!’
'ছাড়ব না সুন্দরী! হোঃ! হোঃ! হেে!! হাঃ হাঃ! হাঃ!'
'ছাড় বলছি ছাড়! দেহ পাবি মন পাবি না, শয়তান!'
‘অমি তোমার মন চাই না সুন্দরী। দেইটাই চাই! (হেঃ! হোঃ! হোঃ!

হাঃ! হাঃ! হাঃ!
দুই কন্যার হাসি কিছूক্কণ সন্ধ্যাবেলার আকাশ মুখন্ন করে রাখল।

র্রৃন্ত্রী বলল, 'আই লাভ ইউ।
'থাপ্রড় খাবি মাগী। আমার কথা লোল।'
‘ছিঃ! তুমি এতো খারাপ!’
‘খারাপের তুই কী দের্খছিস? অামি একটা সির্রিয়াস কथা বলতেছি-’
‘ওকে! বन! आমিও সিন্রিয়াস।’
সিরিয়াস ভাব ধর়ন র্পপন্তী।
স্বাজী হাসতে গিঢuেও হাসল না, বলল, 'হাইড করবি না, সত্যি কথা বল। তুই কি ইনভলবড্?
'को?
'প্রেমে পড়ছছিস?'
'কী বল তুমি?' रूপ/্টী হাসন।
‘আমার মনে হয় তুই প্রেনে পড়ছছিস।' স্বাতী সিরিয়াস গলায় বলল, ‘প্রেমে পড়লেলে মেয়েরা সুন্দর হয়ে যায়!
'সুन्দর না সুইট্, সুন্দরী বল। आমি বলো অন্নেক সুন্দরী হইছি?'
‘্্যা। তোর কি আমার কথা বিশ্ধাস হইল না? তুই একটা লিটল মারমেইড হইছিস।

কী? निটन মারমমইড? তোমার মাথা খারাপ হইছে! তোমার কী হইছে বল? এই তোমার ইম্শর্টান্ট কথা?'
‘⿰㇇া। आমি ना’ স্বাতী হাসল, 'নীল বলঢছ তুই निটল মান্মেইড। বলছছ, প্ৰই মেয়ে প্রেমে পড়ছে। অবশাই প্রেম্ পড়ছে। সে তোকে রাইযেল্ল ক্কোয়ার্রে দেখছে !'
‘নীলকাকা? তোযার নীলকককার চোখ आমি সিরিয়ার্সলি কানা কর্রে দেব, সুইটু! শালা! সে আমাকে কেন দেখবে? তুমিও কি রকম? তোমার চশমা পরা জ্যোতিষী প্রেমিক রাস্তাঘাটে মেয়েদের দেখে বেড়াইতেছে আর তুমি... তুমি বিপলিত মুড্েে ওনতেছো? আমার ক্রেমিক শালা এই্রকম করলে, आমি শালাকে জবাই করে !ফেন্ততাম!
'সেটা তুই পারবি।' স্বাতী বলन, 'কিন্ভ নীল যা বলে, মিলে।'
মিলে অবশ্য।

অন্নেক ঘটনা আহে এরকম।
জ্যোতিষ সয়াট্ট নীলকককা। সে যা বলে মিলে।
এবার মিলেনি ।
কারোর প্রেমে পর্ড়িন র্রপন্তী।
夕ড়̧বে?
অদূর ভবিষারে সেইরকম কোলো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

গত এপ্রিলে তারা এই ফ্ল্যাটে উঠেছে।
স্বাতী আর ক্রপশ্তী
বাড়িঅলা ম্বাতীর কিরকম মামা। না হলে দুটো মেয়েকক ফ্যু্যাট দ্নে? স্বাতী হলো একটা কর্পোরেটট ক্যারেক্টার। জব করে কাসাা্ভ্রা মিডিয়ায়। কাসাঙ্ড্রা মিডিয়ার জন্য কিছু মোটিভ ড্রয়িং করেরে দিয়েছিল রুপল্ত্রী। স্বাতী এর্সেছিন কাসাম্ট্রার হয়ে। মাত্র তিন বছরের বড় র্রপত্তীর। ভাব করে অবশ্য মোড়েলর। কমন ইন্টারেস্ট থেকে বন্ধুত। একসজ্গে থাকার ডিসিশন।
 হচ্চিছ্ল না। এত র্রাজনীতি মেয়েসের হোস্টেলে! এর চেয়ে একটা ফ্র্যাটে দু‘জন শেশযার কর্রে থাকবে। সিকিউরূড ফ্ল্যাট। शॉপ ছেড়ে বাঁচে ক্রপন্তী ! গত কয়েক মালে অভিজ্ঞण হর্যেছে স্বাতীর সঙ্গে থাকা यায় অনেকদিন। তবে অনেকদ্সদন বোধ হয় থাকা যাবে না। শ্বাতী বিয়ে করে ফেলবে। এমন একটা করপৌেরেট আইডল, সে বিট্ে কর্木বে কিনা একটা কানা কাকতাড়ুয়া জ্যোতিষী কবিকে!

জ্যোত্তিষার্ণব শ্রী নীলককক।
ভার্রি কাচের চশমা পরে নীলকাকা ঘুরে বেড়ায় ঢকা শহরে। বিখ্যাত কবিতীর্থ সমূহহ। হাত দেঢে কবি কবিনীদের। কবিনীদের হাত ভাল্ো করে দেখে। স্বাতীর হাত দেখে বল্লেছিল, 'আপনি এমন এক কবির প্রেমে পড়বেন যার অতীদ্র্রীয় ফমজা থাক্বে । ৷ে যা বলবে, মন দিয়ে বলবে, जা হবেই।

তা হবে’?

হর্রেছেই
শ্বাতী প্রেমে পড়েছে সেই মহাজ্যোতিনী নীলকাকারই। নীলকাকা যা বলে সব মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে সে। যেমন, নীলকাকা যদ্ বলে, শান্তি র জন্য সে নোবেল পুরস্কার পাবে, স্বাতী সেই পুরস্কার আনতে সুইডেন যাওয়ার যাবতীয় প্রষ্জুতি নিয়ে বসে থাকবে! অথ্র স্বাতী....! প্রেম! করৃপারেটট একট। ক্যারেক্টারের সর্গে একজন কবির প্রেম হতেই পারে। কিন্জु জ্যোতিষী? ভবিষ্যৎ বলে যে?

ন্লককাকা বলে র্রপন্ত্র।
কাকা এখান্ন একাঁা সংক্কেপিত র্রপ।
কানা কাকতাড়ুয়া c্থেক কাকা।
नीল ज্রিটl काনা কাকতাডুয়া।
দেখলেই হাসি পায়। তাকায় এরকম!
কিন্টु কানা কাকতাড়ায়ার একনিষ্ঠ প্রেমিকা স্বাতী। যে কোনো দিন বউ হর্যে यাবে। আর বউ হলে বাচ্চা তো হবেই । স্বাতী তার নেটটর বক্ধুদের বাচ্চার নাম পাঠাত্রেবলো এর মধ্্য ২ হাজার ৮শ ১১টা নাম এট্রি করেছে বক্লুরা। দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে। ছেলের নাম আছে মেয়ের নাম আছে। স্বাতী আর র্প্ত্তী মিলে প্রাথমিক একটট সিলেকশন করে রেখেছে। নানা দেশের নানা ভাষার ৮৯টা নাম মনোনীত হয়েরে। ৮৯টা বাচ্চা যमি হয় স্বাতীর, তা হলে সব नাম রাখা যাবে! একটা হলে একটারই অবশ্য ৮৯টা নাম হরে পারে। এ হবে স্বাতী প্লাস নীলকাকার বাচ্চ!! এর নাম মিনিটট মিনিটট বদলাবে!

কিন্তু রুপন্তী প্রেমে পড়̦ডে? নীनকাকা স্বাতীকক বলেছে?
প্রেমে পড়েছে?
প্রেমে পড়ে?
প্রেনে উঠে না?
শ্বাতী বললন, 'নীল এখানে আসবে।'
ও, जই তা হলে ঘটনা?
মহামান্য নীলকাকা আসরেন!
এই জন্যে মহারাनी বাসায?
এই জন্যে এত সাজুগুজু?
नाকে नोকফুল?
‘আর আট মিনিটির মধ্ো’ বলে স্বাতী হাসল।
দশ মিনিট না, আট মিনিট!

মেঘ-ঘড়িতে ৬টা 8৮।
জानाना धোলা।
সক্ধ্যার ম্মান আলো ঘরময়।
রেডিওটা আর দেখা যাচ্ছে না।
বোররাক প্থান পরিবর্ত্ করেছে।
আয়নার উন্টো দিকে বোনান্না হর্যেছে।

শাদা একাত চাদর সুড়ি দিয়ে ক্যাম্পখাটে ఆয়ে আছে আয়নiমারজুক। পা মাথা ঢেকে শ্রেছে। *বাসন করে। মনে হচ্ছে, 'আট বছর আগের একদিন’-এরর দৃশ্যযয়ন।

শোনা গেল লাশকাটা ঘরে
निয়ে গেছছ তার্;
কান রাতে-ফাল্มূরনর রাত্রে আঁধারে
यখन গিয়েছে ডূুবে পঞ্কমীর চাঁদ
র্রিবার হলো তার সাধ:

- লাশকাটা ঘরে ঔয়ে ঘুমায় এবার...

গষ্টীর ভাই ফুটটেন আয়নার ভেতরে। টিকটিকও করলেন। উঠল ন| অয়না-মারজুক। গভ্টীর ভাইও আয়নার ভেতরে থাকলেন না। ক্যাম্পখাট সংলগ্ন দেয়ানে দেখা গেন তাকে। আবার ‘টিক টিক! টিক টিক! টিক টিক!’

মৃদু রাগ মিশ্রিত ‘টিক! টিক!’’
ঘুম কাট্। উইদ আউট ড্র্রিমস।
ক্যাস্পখাটে উঠে বসে খুবই বিরক্ত হয়ে তাকালে। আয়না-মারজুক।

কিন্ভ গষ্টীর ভাইকে দেথল না। ভাই টধাও।
'犭ড ইভনিং, মিররহহোম। আর গুড ইভনিং, পজ্খি।
পজ্যিকে ফোন করা যায় এখন?
याয়।
কিন্ন পজ্খির ফোন বন্ধ |
বারবার দুঃখিত হলো এক মহিলা।
‘দুঃখিত। আপনি যে নাম্বারে ডায়াল করেছেন সেটি এই মুহূর্তে বন্ধ আছে। অনু্দগ করে একটু পরে আবার ডায়াল করুন্ন।'

রাগ হলো আয়না-মররজুকের।
তোর কথায়?

আজ্জি মার্কেটচচারী তুক্জন কবি রিফাত চৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে।
বারডেম সংলগ্ন ফুটওভার ব্রিজে।
কবি আজিজ মার্করটে যার্ছেন্। অত্যন্ত উদ্গিগ্ন চেহোরা।
পিজির দিক থেকে অর্রিজ্রিনাল মরজুক ফুটওভার ব্রিজ্রে উ১ন।

দুজনের সাক্মাৎকার

মরজজুক : तিফাত ভাই. কবি, অর্জিজ্র যাইত্ছেন?
রিফাত চৌধুরী : না. মারজুক। অমি এক্কদিন आপনাকে বলেছি, কেউ যায় না, কোথাভ যায় না। যায় রাা্তা।


 সকन জानाला



মারজুক : কৌতুহল, কবি। জানালা যদ্দ রাস্তা নিয়া যায় । জানালারে কে নিব তাইলে, না?
রিফাত চৌধুরীর চোখ আরও খর হলো।
মারজ্মুক
: ব্যাপার্ না रবি। আমার মনে হয় ঠাকুর নিয়া যায়। খোলা জানাল।। ওপেন উইনড়া।
 কথা বলব, মারজুক। আজ্র আমার মন ভালো নেই।

মারজুক
: তাইলে কেমনে?

অতঃপর অ্যাবাউট টার্ন মারজ্ুক। সঙ্ী হ্নো মন-ভালো-নেই রিফাত নৌধুরীর।

একজন কবির মন ভালো নেই।
আররকজন কবি তাকে না দিখলে হবে?
দেখা দায়িত্র। এবং কর্তব্য।

ছাদ থেকে র্巾পন্তী নীनरক দেখল ।
কানা কাকতাড্ডুয়ার উপযুক্ত বাইন, বর্রের্রে একটা মিখক ঞ্েেকে নামল। এই সময় ফোন বাজ্র রূপন্তীর।

কে?
ভিও ও 心ি।
র্রপন্তী ধরল, 'গ্যাল্লা i'
ডূত এক্টী কবিতা শোনাল।
ছোট্ট কবিতা।
'পজ্ষিরে, তোরে নিয়া
সদরঘাটে যাব
মিষ্টি পান খাব'
'আবার বল।' রূপন্ত্রী বলল।

আরার বলল।
‘পজ্খিরে, তোরে নিয়া
नারিন্দা লেন যাব
শনপাঁপড়ি খাব।
'আবার বল।'
আবার বনল ।
'পজ্ঞিরে তোরে নিয়া
বঙ্গবাজার যাব
ঋাল চানাচুর খাব'
'সব পুরান ঢাকায়!’ র্রপন্তী বলল, ‘এই ব্যাটা ভ্ভত, তুই কি ঢাকাইয়া?'
 আবার পজ্খি মন্ন করলেে সিলেটটী। আবার পজ্গি ম-’
'অ্যাই চোপ!’
"পজ্থি বললে চুপ।"
বলে ভূত চুপ করে গেল।
চপ!
সन্দেহ হলো ব্রপন্তীর।
ব্যাটা কি নাইন কেটে দিল নাকি?
नা, অছে। বলল, 'পজ্ঞি...!'
"এইসব ত্তের বানানো কবিতা?’ রূপন্তী বন্न।
যযদি পজ্থির মনে হয় আমার।’
'ক্নি পজ্খির তো সনে হয় তোর না।'
'ও। काর বানান্া তাইলে মনন হয় পজ্থির?
"আनाওল!"
'आनाउन?'
'श゙ 1 '

'তুই দের্থছিস?'

'की?'

ল|ইল কেটে দিন ভূতের বাচ্চাটা!

নौলকা小 ুেে গোছ?
শ্বাঔौর ঘর অন্ধকার। দরজ্জ লক করা।
খরর আছছ তারা?
शूप সसट!
নীলকাকার সন্xে কিছু কথাবার্ত হহ:াएए র্পপন্তীর।
'কী आँকতেছেন?
নীলকাকার সক্কে যখনই দেখা হোক. এই প্রশ্ন কমন : উত্তর কমন ना। जজ র্জপন্তী বললল, ‘बॉশবাড়।’’

'ना দেখি নাই।'
को কथा!
বাঁশঝাড় দেথছেন?
দের্থি না ব্যাটা! ব্যশঝাড়ে তেরেেও দেখ্খ!
বাঁশঝাড়ের ভূত কবি জ্যোতিষী!
নীলকাকা বলল, 'সত্যি দ্দেথ নাই?'
 মনে হয় তেঁতুল বনের মতো হইতেছে। তেততুলগাছও অবশi আাম র্দেথি নাই। কিন্ন ইউ, আপনি প্রেম ককরেন একজরের্র সঙ্রে আর চশমার ফাক দিয়ে অন্য মেয়োের দেথেন, এইট কিরকম ব্যাপার বলেন তো?’

नीनकाका लाल रয়ে গগল লজ্জ্যা।
শ্বাতী হাসত় হাসরত ক্টট রাগ করল, 'অ্যাই! থবয়দার। আমার জামাইকক একদম যা जা বলবি না। আমার জামাই অনেক ভালো মানুষ. नाগো?

দরজ্জ বন্ধ করে এথন কি করড়ে ব্যাটারা?
ঘরও অন্ধকার।
নাকি जারা বের হয়ে গেছে?
গেলে র্পপষ্তীকে ‘বাই’ করে যেত না? নীলকাকা?


ক্যাস্সখাটে বসে আছে আয়না-মারজুক।
এতক্ষণ মোবাইলে কথা বন্লছিল।
র্রপন্তীর সন্গে?
... লাইন কেটেটেোন অফ করে হাসল।
হাসির মতো কী ঘটনা ঘটেছে?
ছাদে এখনও একা র্পন্তী।
ফোন কানে ধরে হাঁটছে।
কবিতা -नছে।
পজ্খি-কবিতা।
মোবাইলে ‘রেকড্ডিং’ অপশন আছে র্রপন্তীন।
সে রেকর্ড করে রেথেছে।
পজ্ধিরে আমি তোরে...
এই সব তাকে নিয়ে বানানো?
অর্রিজিন্যাল মারজুক কবিতা লোনাচ্ছে।
की কবिजा?
বোঝা যাচ্ছে না।
निঃশক্দে লোনাচ্ছে!
কাকে শোনাচ্ছে?
বোঝা यাত্ছে না।
কারণ এটা একটা ফটোগ্গেফ।
অন্নক দূরের এক মফস্বল শহরের একটা ঘরে ঋুলছে।
মা দেখেন।

জারপর...
কাটल।
একটা সকাল।
একটা দুপুর।
একটা বিকেল।
আর একটা রাত।
আয়নাজলা ঘরে, র্রপন্তীর্থ ঘর্রে ।
মেষর্যড়িতে অনেক মেঘ উড়ল্ল। র্রাতত অনেকক্ষণ ছাদে থাকল রাপ্তী। অনেক্বার ফোন করল ভূতের নাম্টরে।

## কে ধরবে?

তা হলে তুই একবার ফোন কর!
ত না...
এত রাগ হলো রূপন্তীর!
র্রাগ হল্লো কেন?

সময়কান সন্ধ্যা।
পরীবাগের রাক্তা।
আজাদ ভাইয়ের চায়ের দৌকানে অর্জিজ্নাল মারজুক রাসেন্ এবং তার ভাই বেরোদররা সমরেত হয়েছে! কৌ বসে কেউ দ̆াড়িয়ে আছে। রাজ্রৈৈৈতি কথাবার্তা চলছে। আজাদ ভাই এরশাদের কঠিন সাপপার্টার। সম্প্রক্তি আরো কঠিন হয়েছ্ছে, দোষ তার অাছে, ক্যারেক্টার খারাপ, কিন্ট দুই হাজার কোট্টি টাকা সে নিছে...?

আগামী नির্বাচনন জাপা থেকে আজাদ জ্ৰই মনেন্য়ন প্রত্যাশা করেন। প্রেসিডেন্ট পাক্কে যাবেন সময় করে একদিন। দেখা করবেন এরশাদ

 আছে 'নিকটে’। দুই টাকা মিনিট মোবাইলে। দ্গ মিননট कथা বনবেন আজাদ ভাই। আফসোস, এই এলাকায় যারা আসে তার। কেউ এরশাদ সাহহবের সঙ্গে যোগাযোগ রাঘে না । কেন আপনেরা সকলে কবি, এরশাদ সাহেব কি বরেন কবি না? কবিতার বই লেখ্খে নাই? তা'লি? ক<ি-কবি ভাইভাই না?
‘আরে অজাদ ভাই ব্যাপার না, বুঝছেন!’ মারজুক বলল, ‘এরশiদ সাহেবের ফোন নাম্বরর আাম আপরেরে জ্পোগাড় কইরা দিমু।'

আপেন পারবেন।" আশাবাদ ব্যক্ত করললেন আজাদ 心াঞ্র
'এই বাচ্চ!' মারজুক বলল, 'দাদার মাদার ইন্ন ৷র ধরড়ো।'
বাচ্ প্রশ্নরোধক কো৷খ তাকাল।


বাচ্চু কল করন নির্দিষ্ট নাম্বরে।
রিং হচ্ছে।
বাচ্চু ফোন হস্তান্তর করল।
"জ্বি आन্টি আমি কাযু বলত্তেছি... মামু না কামু... ব্যাপার না আনটি... জ্বি বলতেছি...আমার একটা ফোন নাম্বার দররকার... এরশাদের নাস্থার... প্রেসিডেন্ট এর্রশাদ, কবি হোসেইন মুহস্মা এর্রশাদ... আপনে তার ফ্রেন্ড ... প্র্রিকায় ছাপা হইছিল আন্টি, এরশাদ মখন ফল করল তখন।... আপনের কাছছ আপনের বন্ধুর ফ্োন নাম্যার নাই? জটিল! ফ্যাঁ?... এইটা একটা কামের কথা হইল আन্টি? কাম করছেন... একটু চেক কইরা দেখেন নा?... ব্যাপার না কিন্তু আপনে এইরকম অশাनীন কथा বলতেছেন কেন?...রাইখা দিতে ’'

হাসল মারজুক এবং সমবেত ভাই বেরোদররা।
আজাদ ভাই হাসলেন না। স্থান গলায় বন্রেন, ‘আপনেও পারলেন ना? आপনের ঊপরে ম্যালা ভরসা কর্ছিলাম। এর্রশাদ সাহ্রেও কবি, আপনেও কবি। আপনে আবার ‘আাক্িং?' কর্রেন নাট্কে!’
‘এরশাদ সাহেবও অ্যাকটিং কর্রে, আজাদ ভাই', মারজুক বলল, ‘ব্যাপার না! আর হতাশা নয়, বুঝছেন? তিন্নদিনের মইধ্যে এরশাদ সাহেেের শোবাইল নাম্বার আমি আপরেরে যোগাড় কইরা দ্যিমু। আপরের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার হইলল ন্ন, এইটা একটা ক্থা হইঢে পারে? এই ব্যাটা, जোরা চুপ ক্যান? বল এইট। একটা কथা হইতে পারর?'

সমম্বরে, 'না-†-া-া!'
আজাদ জাইয়ের মুখ্ে আশার সষ্টার হলো। তার দোকানে ক্পির আললা। দেখা গেল সেই কুপির আলোতে।

आাय़ना-মারজूক একটা ল্যাম্পপপেস্টের নিচে দাঁড়িয়ে দেখল দৃশ্যট।। অক্ধকার न্যাম্পরপপাস্ট এবং আশপাশ। তাকে কেউ লক্ষ ক্রল না ।


সেঘ-ঘড়িতে রাত ১২টা ৩b। আলো জ্বলছে ঘরে। পাঁচিশ ওয়াটের বাল্বের স্ছান আলো। আয়না-মারজুক कি ঘরে ফিরেছে? দেখা যাচ্ছে না। না, यাচ্ছে। ক্যাম্প্খাটের শাদা চাদরে ছাপা দেখা যাচ্ছে আয়না-মারজুককে।

প্রমাণ সাইজ।
ডিজিটাল প্রিन্ট? না ক্ক্রিন প্রিन্ট?
শাদা টি-শার্ট, থ্রি কোয়ার্টারু।
অসसব লাল অসম্ভব টির্কর্টিক
প্রিন্টের চোখ নিমিলিত। এবং নিশ্পন্দ। মৃত্দের মতো।
ঘুমাচ্ছে প্রি-ট।
‘আট বছর আগের একদিন’-এর আরেকট| দৃশ্যায়ন হতে পারে बढ।

পর্রের দিন পড়ন্ত দুপুরের ঘট্না।
তাদদর ইনস্টিটিউটের বিখ্যাত ঘাসপুকুরের পাড়ে হাটছে রপপ্ত্তী।
একা একা হাঁটছে, হাসছছ এবং মোবাইলে কথা বলছে কার সন্সে?
কथা বলছছ না, কবিতা ऊনছছ।
র্রের্ডিং না. ন্লাইভ অन এয়ার।
'পষ্খি বলালে উড়ি
পজ্খি বললে ঘুরি
পজ্ধি বনরেে দূরে
পজ্খি বললে পুড়ি।
ভূত রিসাইটি?।
ক্যাম্পাসে দালি মাতিস ওয়ারহোন ক্রিজ্ট্টারা ঘুরহছ। ফ্রিড।, নভেরা, প্যার্রিজিয়ারা। সিরামিক্স বিল্ডিং-এর বারাদ্দায় রোদ্যা, মাইকেন এঞ্জেনো এবং ম্যাক্স আর্ন্স্টরা বসে ঝিমোচ্ছে। এরা তামাক্্েোন।
'আমি বলनে তুই উড়বি?' র্রুপন্তী বলল।
'弓ড়ব প্জি।’ ভূত বলল।
'আমি বললে তুই ঘুরবি?'
'घুরব পখ্খি।'
'পুড়বি? পুড়বি না?'
'প্ড়ব, পজ্ষি।'
'भুড়ে यা কা হলে।'
'भুড়ে যাব। কিন্ভ তার आগে একবার-'
‘कী একবার?’
‘একবার উড়াল ঘুরান দিলে হয় না, পজ্খি?’
‘তুই উড় ঘুর। আমি কী করব?’
‘একসজে না উড়লে মজা নাই, পক্কি।’
‘আমার কোনো মজার দরকার নাই, আববা। আমি তোর মতো একটা ভূতের সজ্গে উড়ব না!'
‘উড়বা পজ্খি।’
‘তোকে বলছে? তুই কে রে? এই ব্যাটা!’
'পब্ডির कী মনে হয়?'
‘আমার তো মনে হয় তুই ভূত।’
‘তাইলে আমি একটা ভূতই পজ্খি।’
‘তোর শিং আছে? ড্যাবড্যাবে চেখ? কোদাল কোদাল দাঁত? ধ্যাবড়া নাক?'
‘তুমি যা বল... বলবা পজ্খি।’
‘‘বিতাটা আবার শোনা!’’
শোনাল।
‘পজ্খি বললে উড়ি...'
এই সময় ওরিয়েন্টাল বিল্ডিং-এর রাস্তায় দেখা গেল মোটালিসাকে। মোটালিসা ডাকল, ‘রপপাই।’

মোটালিসা হলো সামিহা।
ব্যাপক মোটা বনেে মোটালিসা।
রুপ্তন্তী দাঁড়াল এবং বলল, ‘তুই এই কবিতা লিখছিস?’
‘পজ্খির যদি মনে হয় নিখছি! এইটা হইল পভ্খি সিরিজের কবিতা। আমি একটা বই লিখতেছি কবিতার। পজ্ঞি সিরিজ।’
‘তুই কবি?’
‘পজ্খির যদি মনে হয় কবি!’
‘বলनাম না আমার মনে হয় না। শোন আমি তোকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি’বলতে বলতে র্পন্তী দেখল মোটালিসার চোখ বড় হর্যে গেছে। সন্গে সন্গে লাইন কেটে দিল সে।

মোটালিসা বলল, 'কে?'
র্পন্তন্তী হাসল। বলল, 'ভূত।’

বিকেল হয়ে গোছ।
রোেদ পড়ে গেছে।
শাহবাগ এলাকায় আয়না-মারজুক।
অলিভ টি-শার্টি এৰং অসম্ভব টিকটিকি।
মিউজিয়াম্যর সামনের রাস্তা পার হচ্ছে।
এই রাস্তায় এখন অনেক ডিভাইডার। কিছ্ম অংশ৷ যানবাহন চলাbল নিষিদ্ধ। ডিভাইডারে বসে আড্ডা দেয় লোকজন। ব্যাপক একটা আড্ডার এলাকা হয়েছে।

একটা ডিভাইডারে কবি এলুয়ার্র বসে আছে দুই সগিনী নিয়ে। দুই পাশে দুই সঙ্নিনী। जারা নিবিড় হর়ে বসেছে। মেয়ে একজন প্রথম লেথন। এলুয়ারকে বলল, 'মারজুক রাসেল না?’

এলুয়ারও দেখল এবং যারপরনাই বিরক্ত হলো। বিরক্ত গলায় বनल, 'হ্যা!!

বোকামতী দ্বিতীয় মেয়েটা বলাল, 'মারজুক রাসেলের সন্গে তোমার পब্রিচয় আছে?'

রেগে উঠল এলুয়ার, 'थাকবে না কেন? আমি কী কবি না? অ্যাই মানজুক!'

আয়না-মারজুক ऊনল এষং দাঁড়ান। হাসল এবং এলুয়ারদের निকটবর্তী হলো। এলুয়ার বলল, 'কই যাইত্ছেছ, 心্রেন্ড?'

আয়না-মারজুক বলল, যাইত্যাছি। যাইত্যাছি। কই যাইত্তাছি জানি ना, বন্ধু ।'
'यাও বন্ধু। যাওয়াই মঙ্গল'
'यাই!'
অয়ন্া-মারজুক এলুয়ারদের রেথে এগোলো।

এলুয়ার বির্রক্তি সহকর্র বলল উ?!
বোকামটী বলन, 'कী?'


এন্য়ার খরচোথে তাকাল। পারলে তাকি়্যে ভশ্ম করে দেয় প্রননভা বোকামতীকে।
 এন্য়ার বনन, 'কবিহৃ!'

ঠিক এই সম্য শাইবাগের মোড়ে। একটা ইর্রেলো ক্যাব থেকক মারজুক
 দিকে आসছিন, সির্নাডয়া প্পাথ ডাকন, 'মার্জকা'







‘আiाई’ মার্জুক বनन, ‘তোমার জামাই’্রেন ছবি দেখनाম


'ব্যাপার না। কেন? জামাই না করজ্ছ?'
'নাহ্। আমি... একট্টা বাচ্চার নাম ঠিক করে দিও जে।'
'বাচ্চা? काর?"
‘কার आবার, आगার! आমাহ একটা বাচ্চা হরে পারে না?’




কী কఆ जूমि?
 করে দিఆ?'


ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে র্পপন্তী। স্বপ্নে একটা মুখোশ পরে আছছ সে। রূিন পাখ্রিন মুখোশ।
‘ও পভ্ধি!’
কে ডাকে?
'পজ্গে! পজ্ঞি!'
আশ্র্য! কে?
'আমি পজ্মি ;'
'কে?'
আবার আচর্য হলো র্রীপন্তী। মুখোশ পরে আছে সেও, কথা বলছে यে। রূ্ভিন পাখির মুখোশ। সে বলন, 'পজ্ষি, आমি. আমি একটা ঘাস।'
'घ円?'
‘नা পজ্Aি অমি, আমি একটা... आমি একটা পাতা
'পাতা? হলুদ পাতা? না, সবুজ পাতারে?'
'পজ্খির कী মনে হয়?'
‘আমার পাতা মা্ন হহয় না, আব্ব।। আমার মন্নে হয়... উ-উ-উ-ম্, ফড়ি?? আমার মরন হহয় তুই ফডড়ং!
'তাইলে ধরো একটা ঘাসফফড়ি, পজ্ঞি!’
'घাসফড়ি?? ধরে কী করব?'
'ধরো। আমার সবুজ শরীর দেখ, পজ্ধি।'
ফোন বাজল এবং প্বপুট আর দ্খত্ পারল ন্য র্রপন্তী।
ডুল করে ফোন বন্ধ করে ঘুমার্যান্ন।


কলার，আনুনান।
ঘ্ম কেটে গেছে，ধরল রাপন্তী，বলল，＇श্যালো？＇
＇शাनো র্গপন্তী！রুপন্ত্তী বলত্ছো？র্রাপ্ত্তী？＇
आর্ত কঠ্ঠস্বর।
র্মপন্ত্তী বলन，‘জ্বি，আপনি কে বলছছন？’
＇র্রপপ্ত্তী আমি．．．आমি মৃন্मয়！＇
ও ইনস্টিটিউটিরের সিনিয়র মৃন্মায়দা！心িস্টার্ব্যাঞ্জক এ্রটটা কगারেক্টার । এত রাতে！ওফ্！

র্গপন্তী বলन，＇মৃনায়দা，कী হয়েছ巨？＇
＇তুম্মি বুঝত় পারো না রূপন্তী？
কী？কেন？আমি কী বুঝব？
‘ক্তামার জন্য আयার ঘুম হয় না．．．রূপস্তী．．．তুমি．．．তুমি তুমি



মদ গিলে ফোন করেছে।
মা心াन হয়ে আঢছ মৃন্ম য়দা।
মাত্তাল্যের কান্না বিরক্তিকর！
 কথলना？$\alpha \alpha \alpha \ldots$ এढা কোনও নাম্বার？

সর্যে সত্যি ভূত？
ना कবि？
কবিরা অবশ্য একরকম ভূত্র।
সেই হিসাবে ভূত বলা যায় একে？
याয়।
ভূক ফোন ঋরলল না র্পপন্তীর। কেউই ধরল না।
অচ্ছ！．．．একটা এসএমএস করল র্রপন্তী।
Tui kothay？
＇সেন্ড＇করল ভূত্রের অদ্রু নামার্র ।
রিপ্রাই এল আধ মিনিটটের মাथায়－Shunne
শृत्बा ？
শृत्बে की？

ব্যাणী कী ড্রাপ অ্যাডিষ্ট?
কোথায় আছে এখন?
শূন্যে! অ্যাহ্!
পাথির শিসশাস!
VOOT
CALLING
র্পপন্তী ধরল, বলল, ' তুই শূন্যে?'
‘পজ্খির যদি মনে হয় শৃন্যে।'
'হুই শূন্যে থাকিস?'
‘পজ্খির্ যদি মনে হয় থাকি।'
'অ্যাই তুই কক বলত? চেনা শয়তান? না, অচেনা শয়তান? তুই
কে? হু আর ইউ, আব্মা?'
ভৃত হাসল এবং লাইন কেটে দিল।
आশरর্य!

সুবেহ সাদিকে মারজ্রুক রাजেনের সন্গে দেখা হলো রিফাত নৌুুরীর। आজিজ কো-অপার্রেট্ভ মার্কেটের ছাদে। সুবেহ সাদেকের ঢাকা শহহর্র উক্ত ছাদ থথকে দেখতে টঠেছিল যারজুক। দেখল রিফাত চৌধুরীকে। অনুর্সন্ধিৎসু কবি রিएাত চৌধুরী। মারজুক বলল, 'কবি?’

রিফাত চৌধ্রুরী বললেন, ‘ভালো আ!ছি, মারজুক! ভালো আiছি! ভালো! জালো!’

তা তো থাকরেনই। তা তো থাকবেনই। জ্রগতের সকল কবি সুখী जোক।
‘এটा ঠিক কथা নয়, মারজুক ’'
কথাবার্তা চনन এরকম-
'আপনি মারজুক, এই ছদে কী?’'
 কি করত্ছেেেন এখানে?'
‘কিছ্র না, মারজুক! কিছু না! কিছ্ৰ না!’
'কবি...'
'একটা দুঃথের কথা বালি, মারজুক?'
'একটা ক্যান কবি, একশটটl বলেन। এক হাজার, এক লক্ষ, এক ‘কাটিটা কথ্থা বনেন।'

এক কোটি না, কবি রিফাত চৌধুরী প্রথম একাটা কথাই বন্নেন, 'আমার একটা টিকটিকি ছিল, বুর্রোছন মারজুক?'

মারজুক বলল, টিকটটিক??
玄া, টিকট্টিকি । মা নেই বাপ নেইই, পোষ৷ টিকটিকি। বাল্যকান....

র্তেরি চাইল্ডহুড থেকে আমি দেখাশোনা করছি। সে হার্রিয়ে গেছে কয়েকদিন আগে। অতি গঙ্টীর প্রকৃত্রির টিকটিকি।'
‘আপনি কবি, এক কলাম এক ইঞ্চি একটা নিথ্রোজ সংবাদ দিয়া দেন পত্রিকায়। ছবি আছে আপনার গল্টীর টিকটিকির?’
‘আছে। কিন্ট মারজুক আমি...’
'ছবিসহ বিজ্ঞাপ্ৰন দেন। পুরস্কার ঘোষণা করেন। গল্টীর টিকতিকির সন্কান দিতে পারিলে ৫০০০ টাকা পুরস্কার।

মারজূক, এটা একটা ব্যক্তিগত শোকের ঘটনা।
"ব্যাপ্পার না, কবি। আমি আইজ সন্ধ্যার মইষ্যে আপনেরে একুশটা টিকটিকি সাপ্লাই দিত্তেছি। আপনের কি সাইজের টিকটিকি পছন্দ? বিশটা পুষবেন আর একটা খাইবেন।'

র্রিফাত চৌধুরীকে দুঃখিত দেখাল। মারজুক বলন, 'দুঃशিত, কবি। মিসটেইকেন। আপনে কি আমার্র পুষবেন?’
'আপনি কি টিকটিকি?'
মারজুক হাসল।

ছুপুরে মেঘ করন্ল আকাশে।
ধূসৰ রজের মেঘ আকাশ জুড়ে থাকল।
চারুকলা ইনস্সিতিউট্টের ক্যাম্পাসে একা দেখা গেল আয়নামারজুক্কক। অসম্ভব টিকणিকি অন গ্রে টি-শার্ট। বসে অােছ প্রিন্মকিং বিল্ডিং-এর ছাদে। বসে, घাসপুকুরের পাড়ে হাঁটছছ র্পপন্তী, তাকে দেখছে। একটা লিটল মারমেইড র্পপন্তী। ঘাসপুকুরের পাড় ধরে চক্কর দিতে দিতে চলে গেল্গ ওরির্রেন্টাল বিন্ডিং-এর দিকে।

আর বসে থাকে আয়না-মারজুক? কেন?

এই সময়ই ইনস্টিটিটিউটের পেইটে, দেখা গেন্গ অরিজিনাল মারজুককে। কবি লুইপা এবং আর্টিস্ট মিন্ট্ন গ্লেসারের সন্গে। তারা いい

ইন্নস্টটিউটের ক্যাস্পাসে ঢুকল। মেঘলা ক্যাম্পাস। जারা দোতলার সিঁড়ি ক্রস কর্ল যখন, আয়না-মারজুক দোতলা থেকে নামল। নেমে মোবাইল ফোনে কথা বনতত বলতে চলে পেল ‘নিষিদ্ধ’ গেইট পার হয়ে। আর তাকে দেখা গেলে না।

ক্যাস্পাসে স্কান্ডান।
র্রপপ্তী ইন লাভ।
ক্যাম্পাস বনত্তে তাদের সার্কেলে।
ইনস্টিটিউটের ছোট পড্ডের পাড়ের সিমেব্টের বেঞ্চে বসে আছে जाরা।

মোটালিসা একটা ইয়েলো জার্নানিস্ট। চোখ বড় বড় করে এর মধ্যে অন্তত একশ' আঠারো বাহ বলেে ফেলেছে, 'আমি নিজের কানে শ্ননছি।’ তারপর कী ণ্তনেছে বলেছে।

ব্যাপারটা সার্ক্কের কেউ ভালো ভাবে নেয়নি। তৃণাংকুর চেহারা করুণ করে বলেেছে, 'তুই এইটা কি কর্রি, পাষধী?’

সুমাইয়া শিমুল জয় রূম্পা স্তন্দবাক। তৃণাংকুর বলে কেেলেছে, কিন্ত তারা কিছু বলতেই পারহে না। মূক হত়ে जাছে । দूঃचv?
'তুই একটা ইয়েরো জার্নাল্সিস্ট!'-ক্রপন্তী বলল।
মোটালিসা সেই অনড়, ‘আমি নিজের কানে ওন্নছি’’’
'को अन्निए?
'ত্তের প্রেমালাপ।’ মোটালিসা বলল, 'আবার বলব?'
'सাए চাই অব্বা।'
'তা হনেে তুই এখন বল!'
'कী बलब?
কী বলবা বুঝতে পারতেছো না? তুমি? তোমার প্রেমিক ব্যাটাটা কে?'

র্পন্তী হাসল, বলল, 'ভূত।’
'ভূত? ? ? ?'
'ভূত। বিनिভ!'


পরেরের তিনদিনে আরো তিনটা প্রেমের কবিতা ऊনন ক্রপন্তী। একদিন দূগুরে রিকশায় ইনস্সিটিউটে যেতে যেতে, একদিন সক্ষ্যায় ঘরে, মাত্র যথন সষ্ধ্যা

'পধ্খি তুমি এক্কদ্দিন উড়বাই
উড়তে উড়তে উড়তে পুড়়বাই
আমিও উড়ূ
আমিও পুড়ুব
কাঁথা সেলাই কইর্রা তোমারে
জুড়ূেো।
ওสে র্রপন্তী বলল, 'সর্বনাশ! কাঁথা সেলাই কইরা জুড়়ি? এর চেত্রে কুইক ফিক্স হইলে ভানো না?'

ঢুমি বললে, কুইক ফিব্স, পজ্খি। আমি কুইক ফিক্স দিয়াই জুড়ব। ডুমি পজ্যি উড়াল দিলেই দেথবা...'
'কী দেথব? ভবিষাত অধ্ধকার?’
'ভবিষ্যত সবসময়ই অক্ধকার, পজ্খি।’
'बইটা তুই একটা দামী কथা বলছিস। ভবিষ্যত সবসময়ই অন্ধকার। जুড, বাচ্চা।’
‘বাবা-বাবা লাগে- ন্নাটক দেথছ, পষ্খি? এক্স প্রেমিকার বাচ্চা জন্মাইছে, এক্স প্রেমিকের বাবা-বাবা লাগে?'
'লাগতেই পারে। তোর কী সমস্যা?'
'আহ্হা! পজ্খি! আমি বলি নাই কৌনো সমস্য!! আমি তোমার লহ্গ কथা বললৌই আর্র কী...!
'কী?'
‘বাবা-বাবা নাগে!’
'কী?'
‘এই যে ধর আমি কথা বলতেছি, আমার একটা ফিিনং হইতেছে না? এই ফিলিংটা बাবা-বাবা ফিলিং আর কি। আমি তোমার্ন লপে কথা বলনেই...'
'তোর বাবা-বাবা লাগে?’
লাগে, পজ্ঞি!'
‘‘য়োরের বাচ্চা!’
 আর প্রেমে পড়ার রাইট" রাথে না?'
'থ্রেম? ज্যাই ব্যাটা, তুই কার প্রেমে পড়ছিস রে?'
'বলতে ল্জজ্জ পাইতেছি, পষ্খি।'
‘ওরে soনারে! লজ্জা পাইত্তেছ! ক্যান? soনা?'
 করনবা একদিন?’
'তোর লগে? দেখা করব? না।'
‘দেখা করবা భজ্ঞি।’
'তুই শিওর?'
'পজ্রি বলললে শিওর।'
‘আচ্ছা, আমি তোর সহ্ছ দেখা করব। কি্টি...তুই এশারের নাম उनছিস?
'আর্টিট্ট, পজ্খি?'
'乡ँ"?
'उन्नि।'
‘ওরে বাবারে! তুই দেথি পাজ্ত ললাকরে। এশারের নাম ঔনছিস! ছবিও দেখছিস?’
‘এশারের? দেখখি, পজ্খি।’
‘ড্রয়িং হ্যান্ডস দেখছিস?'
‘দেখছি, পষ্খি?’
‘বলতে পারাবি কোন হাতটা কোন হাতটাকক আঁকরেছছ। উপরের

হাত নিচের হাতটা আঁকতেছে? নাকি নিচের হাত উপরের হাতটা আঁকতেছে? বলতে পারলে आমি...'
‘দেখা কর্রবা, পঙ্ষে?’
'হ্যা, করব!'
'পারব, পজ্খি।’
'কী?'
'বनতে পারব ড্রয্যিং হ্যাঙ্ডসের কোন शাত্টা কোন হাতটারে আঁকতেছে?'
'পারবি! বন!
‘এএার প্রথম যে হাতটা আঁকহিলেন, সেইইটা, প্জ্খি’
'কী?'
এশারের প্রথম আঁকা হাতটা পরের আঁকা হাতটারে আককতেছে। আশচর্য! এমন আশর্য হনো রূপন্তী!
বললল, 'আমি তোর সজ্গে দেখা করব, ভূত!'
‘পজ্খি বললে... কখন?"
'কাল দুপুরে তুইই ক্যাম্পাসে আয়।’
‘আমি পষ্খি, টিকটিকি-ভাবের মষ্যে্য আছি এখন আর কি! আমি এক্টা সবুজ, কলাপাতা সবুজ টি-শাট্ট... টিকিটিকি-ভাব ছাড়। আর কী আাছ দুনিয়ায়? কী পজ্ষি? আর্কিমিডিস, ভিনসেন্ট ভ্যান গণগ, বিনয় মজুমদার, এরা বল টিকির্তিকি বংশের লোক না?’
‘ঢিকটিকি বशশের লোক? অঁা? কাল দুপুরে তুই আয়!
শনির আখড়ার বাসে র্রিফাত টৌধুরী।
ঢাকার দিকে আসছেন।
উদ্বিগ্ন চোখ-মুখ।
বিচলিত জেশচার।
টিকটিকির শোক কবিকে ভীষণই ম্রিয়মাণ করে রেখেছে। বাসের জানালা দিয়ে রোদ দেখতে দেখতে চিত্তা করলেন তিনি, পত্রিকায় বিষ্ঞাপন দিয়ে দেখবেন?

পত্রিকাঅলারা এই বিষ্ঞাপন ছাপরে?


बघघভড্রিত বাক্ রাত ৩টা।
आয়না, ট্ল, বোররাকের ছুবি, কাম্পখাট, অাজ ইট ইজ। একমার্র

 একটা গান শ্াানা যাচ্চে,

ইढ़ে়ো সাবর্মেিন
ইয়ের্ना সাবশ্রিন
টই অল লিভ ইন জা
ইর্রান্গা সাবপ্রক্মিন...
কে গান গায়?
আয়না-মার্জুক?

অন্র্র जিই সমढ়ে ।
অর্জিনালাল মারজ্সু রাসেল একা।
প্রেড্রো একটা জমিতে দাাড়িয়ে আছে এবং কথা বলছে নক্ষত্র, তারাদের সऊ্গ, 'জ্জেন্ল আযার একটা সিরিজ্জ আহ্ছ না? প্রেম সিরিজ। বগ্গীয় 'জ’ দিয়া মারজুু। 'ম' দিয়া জ্রেরিন। বর্গীয় জ, বর্গীয় ম। দুইটাই বর্গॉয়! একটা স্বর্গীয়! G্জেরিন স্বর্গীয় । বন্লে তোমর্গা বিশ্বাস করবা না? না, ত্তামরা

 काइার... ।"

পর্রদিন সকাল।
রোদ ঘুমচ্ত রুপন্তীর মুথে।
घুমিয়ে कী? স্বপ্নবতী रয়েছে রুপন্তী?
হाসি হাসি মুখ.,.!

শ্বপ্নে এশার্রে বইটা দেখছে র্রপন্তী। এশাররের অ্যাবসার্ড ছবি। ডে অ্যা-্ড নাইট, মেটামরফসিস, ড্র্রিং হ্যাঙ্ডস, রিল্লেটিভিটি এবং স্মনার অगান্ড স্মলার। র্রূপ্তী দেখল। এর মধ্যে একটা টিকটিকি ডাক্ল, 'টিক! টিক! টिक!

গস্ফীর গলায় ডাকল। ডেকে একটা লাফ দিয়ে গভ্ভীর ভাই বুকে উঠে পড়লেন র্রপন্তীর। র্পপন্তী দেখল তার নুকে একটা টিকটিকির মাপ পড়় আহে। স্মলার অ্যাল্ড স্মলার ছবির টিকরিকি।

সে...!
कী অদ্রুত একটা স্বপ্ন। দেত্থ অনেক পরে উঠল র্দপন্তী। দরজা খুলে দেখল তার ঘরেরে দরজার একটা স্লিপ অটকে রেরে চলে গেছে স্বাতী, 'তুই না একটা...
को?
ফোন কর্রবি।
না, आমি ফোন করব।

না, রাতে ফিরে
কथা বলব।'
স্বাত্তী একটা ক্র্যাক।
कौ लिचেছু?
কেন निशেছে?
এইসব
এইভাবে निখলে টেনশন হয় না?
টেনশনিত হুলো রাপ্তী!
কিন্ড কোন করূল না স্ব|তীকে।
আজ..

অরিজিনাল মারজুক ঘুম থেকে উঠ্ঠল। উঠে একটা মস্ত টিকরিকি দেখল । তার ঘরের ছাদে । ছাদে একটা মেঘের ছবি আছে । বৃষ্টির জলজনিত কারণে হর্যেছে। Fেই মেঘের কিনারে ওস্তাদ।

মারজুক বললল, 'भुড মর্নিং, ব্ড।'
মেমমগ্ন থাকলেন টিকাট্টিকি মহোদয়।
'চা-নাত্তা করছ্ছে?' মারজুক বল্ল, 'নাকি ম্মে-নাস্তা করবেন? ব্যাপার না, করেন!’

মহোদয় শুনছ্ছে?
মরে रলো না।
মারজুকের সন্দেহ হললা, "আপনন কি কবির টিকটিকি বস্? গল্ভীর ভং সম্পন্ন ব্যক্তি?'

টিকটিকি ডাকল, 'টিক! টিক! টিক!’
'তাইদ্গে বস জিরাল আমি দেখত্ছি।'
রিফাত চৌধুরীকে ফোন দিল মারজুক।
Cকান বন্ধ ।
কাব F घু

এসএমএস করলে...?
ততস্ষণ টিক্টিকি মহোদ্য় থাকবেন না।
আফসোস হল্নো মার্জুকের।
পোষা টিক্টিকি নিরুদ্দেশ, এই সময় ঘুমার্ত আঢছ একজন কবিকে?

আয়না-মারজ্ুু ঘুম পেকে উঠ্ব।

দুপুর रुত়़ গেছে এবং নির্ধারিউ সময়ে হর্যে গেছে।
চারুকুলা ইনস্টিটটটট সংলগ্ন ফুটপাতে দেথা গৌ্ন আয়নামার্ুকক্কে। অসম্ভব টিকটিকি প্রিক্টেড সবুজ্জ টি-শার্ট ।

नो, সবুজ না, रলুদ টি-শার্ট।
না, হলুদ ना, যে রঙের, এটাকে "কুইন কালার’ बলে মেয়েরা।


আয়না-যারজুক আবার্র পড়ল্ন এবং হাসল।
সর্বসাধারণ!
আমজনতা?
आমজনত!
জামজনত।
কাঁঠাनজনजा।
টেঁড়েসজনতা!
সর্বসাধারণ!
শটা মাজার সংলগগু গেইট।
এই পেইটের ওপারে রাপন্তী। বসে ছবি আঁকছে কার্টিজ পেপারে। ইনস্টিটিউটের সামনের ছোট পন্ডটা আঁকছে। পুকুর না, পন্ড" বলে এরা। এটা ছোট পভ্ভ, ওটা বড় পন্ড- ঘাসপুকুর।

আয়না-মারজুক মগ্ন র্রপন্তীকে দেখল।
তার টি-শার্ট এখন আবার দেখা যাচ্ছে সবুজ। টিকটিকি থ্রিন্টেড।
সে আসরে এটা ভুলে গেছে ক্রপন্তী?
নাকি ইয়ার্কি?
ইয়ার্কি করেছে?
'পজ্যি!'
ক্রপন্তী ঘুরে তাকাল এবং আয়না-মারজুককে দেথে... को বলা যায়? বिশ্মিত হল্লে? বিচলিত হলো? আ巾র্য হলো? না, कী?

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো।
‘পজ্খি!'
'মারজুক ভাই, অ্রনি?' চোখ বড় হয়ে গেছে রাপন্তীর।
আয়না-মারজুক হাসল এবং গেইটের ভেত্রে দেখা গেল তাকে। এই গেইটের বাইরে অবস্থান করছিল, এই ভেতরে কি করে ঢুকল? ন্নাটিস ふুলান্না, তালা আটকা গেইট!

ব্যাপার না!
কৃপন্তী দেখল টিকটিকিটা।
টি-শাট্টে প্রিন্টড টিকটিকি।
র্রপন্তীর বুকের রক্ত ছনকালো!
স্মলার ज্যান্ড স্মলারের টিকটিকি এটা!
তার স্বপ্লের...!
আয়না-মারজুক বলন, 'কী পজ্খি?’
'মরজজুক ভাই! আপ্পন?', বিস্মিত র্রীপন্তী আবার বলল।
'মারজুক ভাই!’ আয়না-মারজুক হাসন, ‘অমি সে না, পভ্যি। আমি আরেকজন। আরেকজন ইইলে কী...?'
'আমি না বিनिङ...’
'সমস্যা আছ్?'
'নাহ! কেন?', ऊপপ্তী হাসল, 'অমিও সে নারে আরেকজন!'
'তুমি ক্পপন্তী।'
'<্রপন্তী? নারে!’
'কो?'
‘আমি সে না!’, আয়না-মারজুককে মিমিক্রিম করুল ক্রপন্তী, ‘আমি আরেকজন ।

আয়না-মারজুক হাসল, ‘বাাপার না, আরে! তাইলে তো হইলই। তুমি আর্রকজন। তাইললে অরেকজন, তুমি উড়বা? আমার লগে উড়বা?'
'পভ্ধি বলললে।' র্পপন্তী বলল।
'की? '
‘আরেকজন না, आমি পজ্খি।'
‘ব্যাপার না, পজ্ঞি। পজ্খি উড়বা?’
"উড়ব!" বলে সক্গে সঙ্গে উঠেে পড়ল্ন র্পপ্ত্টী।
'এই সব নিবা না?'

## 'না থাক। <br> থাকল जঁ"কার বোর্ড এবং সরঞ্জাম।

ইনস্টিটিউট থেকে তারা বেরুল এবং একটা রিকশা ঠিক করে উঠল। এই সময় ইনস্টিটিউটের দোতলায়, সামনের ৎ্পেসে দেখা পেলল আরেক কন্যারক। আরেক রুপত্তী। কিংবা এই হয়ত প্রকৃত র্পান্তী। সে রিকশার আরোহী পষ্খি র্পপন্ত্রী এবং আয়না-মারজুককে দেখল। তার চোখে চোখ পড়ল থজ্ঞি ক্ষপন্তীর।

পঙ্খি হাসল।
দোতলার র্রপন্তীও জাসল।
আয়না-মান্জুক বলল, 'হাসো কেন, পষ্খি?'
‘এ মা!’ পজ্খি বলन, ‘উড়ব, উড়ব, উড়ব, হাসব না?’
'शাসো, পজ্খি।' आয়না-মার্জুক বনল, 'উড়বা, উড়বা, উড়বা... উড়াল আনক্দের!’

আজ্জিজ মার্কেটের উল্টো দিকের ফুটপাত ধর্রে তারা হাঁটছে।
আয়না-মারজুক এবং পজ্খি <্রপন্তী।
অরজ্জিনাল মারজুক ঊপস্থিত মার্কেট। আড্ডা দ্रিচ্ছে ‘বইপত্র’ সংলগ্ম ফুটপাতে। ফোন বাজল এবং সে ধরল, কবি, কি? টিকটিকি পাইছেন? কই পাইবেন? কইলাম কবি আমারে পুষ্ষেন। আমারে টিকর্ঢিকি মনে হয় না? না...এই কথ্থা আমিও ওुনছি। আমার ক্রোন নাকি বাইরাইছে? আপনে কি তারে দেখছেন? দেখলে আমারে একটা ফোন দিয়েন কবি...।'

হেঁটে পরিবাগের দিকে চনে গেল তারা। আয়ুনা-মারজুক এবং পষ্রি রুপন্তী।

অরিজিনাল মারজুক অদেরকে দেখল। ফোনে কথা বলরে বলরত দেখল। আনমনে। এই জন্যে ধরতে পারল না।

## মেঘঘড়़।

বোররাক।
টুল।
ক্যাম্পখাট।
অ্যা ইট ইজ।
এবং এখল ঘরে তারা দুজন।
আয়না-মারজুক এবং পজ্খি র্রপন্তী।
जারা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং আয়নায় তাদেরকে দেখা याচ্ছে নा।

আয়না-মারজুক বলন, ‘উড়বা, পজ্ধি?’
পষ্ধি হাসল।
"ডিটারমাইষ্ড, পফ্ডি?’
পভ্খি হাসল। মথা দোন্াল।
আয়না-মারজুক বলল, ‘কী?’
‘আমি তোর সঙ্গে উড়়ব।', পজ্ঞি বলল।
‘ডিটারমাইন্ড?
আয়না-মারজুকের হাত ধরল পজ্খি, রিপিট কর্নল, 'আমি তোর সক্পে উড়ব!
‘কই উড়বা, পজ্ঞি? আাকাশের পেঘে?’
পপ্ধি উড়েবে।
‘সব মেঘ এই আয়নার তিতরে, পষ্খি। তুমি যাবা? আয়নার ভিত্রে?'

96
‘犭⿰ু মেঘ?'
‘না পজ্খি। ম্যালা রোদ, ম্যালা জোছ্নাও রাখছি।’
'তুই রাখছিস?'
‘বিশ্বাস না হয়, পজ্ছি?’
হেসে ফেনল পজ্খি। ‘বিশ্বাস না হয়, পজ্খি?’ - এমন একটা টোনে বলन ভূত। বিশ্বাস না হয়...?

বিশ্বাস হয় পজ্খির।
‘চলো তাইলে যাই।’
‘যাই, চল।’ পজ্খি হাসন। তার হাত ধরল আয়না-মারজুক। শক্ত করে ধরল।

পজ্খি হাসন।

হাত ধরাধরি করে তারা দুজন একসঞ্গে ঢুকে পড়ল আয়নায়। আয়নার ভেতরের জগতে।

আর তাদেরকে দেখা গেল না।

ঘর এমন নিঃশূন্য আর নিঃশব্দ থাকল কিছুক্পণ। তারপর, এতক্ষণ পর আয়নায় দেখা গেল গস্ভীর ভাইকে। আয়নার উপরে। কিন্তু তার ছায়া আয়নায় পড়েনি।

ভাই মনে হয় তার রাজ্যপাট দেখলেন। ঘরদোর, আয়না, বোররাকের ছবি। দেখে অসন্তুষ্ট হলেন না মনে হয়। অসন্তুষ্ট হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি।
‘টিক! টিক! টিক!’
ভাই ডাকলেন। আর দেখা গেল আয়না অদৃশ্য।
‘টিক! টিক! টিক!’
মেঘঘড়ি, টুল, ক্যাম্পখাট অদৃশ্য।
‘টিক! টিক! টিক!’

বোররাকের ছবি অদৃশ্য।
'টিক। টিক! টিক!’
থাকল রোদ। থাকল জানালা। আর থাকল বিবর্ণ দেয়াল।
দেয়ারন্ন ভাই।
গঙ্টীর টিকটিকি।
ইনিই কি কবি রিফাত নৌপুরীর,...?
रুতে পারেন।
নাঞ হতে পারেন।
দুনিয়ায় টিকটিকি কি একটট?
ना।
'টিক! টিক! টিক!’
অদৃশ্য হয়ে গেন জানাनা ঘরদোর।
এবং দেয়ালও
ভাই কিচুহ্ষপ ঝুলে থাকলেনন শূন্যে। তারপর আর একবার ড্রেেেই অদৃশ্য रয়ে গোেন।

কেবল ভাইয়ের ঙাক থাক্ন কৃীক্রিট-দূমিত শূন্যত্য়।
টिक!
টিক!
টिक!

