

## বিজ্ঞान কक्প-কাহিনী

## পুনজ্জन्म

## রোকসানা নাজনীন

কে ও, याর কাছে চাইলেই সब পাওয়া যায়?
কেন একের পর্র এক অঘটন ঘটছে ঢাকার বুকে?
निজ্জে कि চায় ও? ওর ইচ্ছ कि बোষ পর্যন্ত পূরণ रলো?
সাবিना বলল, তুমি কथा দিয়েছ আামাকে চিরদিন ভালবাসবে। জাভ্েদ সত্যি ভালবালে ওরে। তবু জভেদ সাবিनाর কাছ থেকে পালাচ্চে কেন উদল্রান্তের মত?

পৃথিবীর মানুষ कि পাগन रয়ে গোन? রাস্তায় বেপর্রোয়া ঘুরে বেড়াচেছ কেন হিং্য পঙ্র দল? মানব সভ্যত কি ষ্ণংস হয়ে याবে? এমनि आরও দু’টি চयকপ্পদ বিষ্ঞান কল্প-কাহ্নিন নিয়্যে এই বই। প্রতিটি কাহিনীতে পাবেন जলাদা চমক। ভাববেন, এও কি সশ্ভব!


সেবা বই প্রিয় বই

## অবসরের সঙ

সেবা প্রকাশনী, $28 / 8$ जেগুনবাগিচা, ঢকা-১০০০ লো-ক্রম: ৩৬/১০ বাংনাবাজার, ঢাকা-১১০০ बো-ক্রম: ৩b/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!


$$
\begin{aligned}
& \text { Don't Remove } \\
& \text { This Page! }
\end{aligned}
$$

Visit $U_{s}$ at

> :সায়েস ফিক্কশন পুনজ্জন্ম রোকসানা নাজনীন


সেবা প্রকাশনী



কাबী आানোয়া|্প হোসেন
বিশ্লাসঘাতক, आার্তনাদ, হলো না, রত্సা, বন্দিনী, পাপে মৃত্যু, দাঁড়াও পথিক, রহস্যময়ী।
द्रकिय दागान
घुত্যুম্ন।
ইউमूष ষাन्र्व
দ্দীপ বিজীষিকা।
निয়াজ মোব্রশেদ
বন্দী শিবির ১ B २
কাজী সাব্ৰఆয়ান্র হোসেন
আড়াল।
তাহেন্ব শামসুদীন
শিবসেনার মৃত্যুফ্যাদদ, মৃত্যুর কারিগর, মপ্কিার সুখ, স্বপ্ন যধন ভাঙলো, স্রাজ্ঞীর মুকুট, মুম্বাই মাফিয়া,
কার্দে দেবিকা।
ইষ্টেখার্প आমিন
स্মুব্রদাঁ, মরীচিকা।
बসד্र ब大ৗধ氏ूप्री
দানানবাড়ি।
কাজী শাহনূत्र হোসেন
প্রফেসর মাসুদ রানা।
কাজী মায়মু্র হোসেন
ও্তাদের মার।
বিক্রুয়ের্য শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর नিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা आইনত দबनীয়।

## এক

ইনোবোট্রি্স লিমিটেডের মাঝার্নি সাইজের দোতলা বাড়িটার রক্ধ্র রক্ধে আজ হুমুন উত্তেজনা। কর্মচারীরা ফিটফফাট পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বয়-বেয়ারাদের নিঃ্বাস কেলার অবসর নেই। সবার মনোবোগ দোতলার কনফারেস রুমের বক্ধ দরজার দিকে। মাননীয় বানিজ্য মত্রী आরও তিনজন সরকারী কর্মচারী নিয়ে ঠिক সময়মতই হাজির হয়েছেন, এ মুহূর্তে কনফারেপ্স রুমে ইনোবোটিক্রের কর্তাব্যক্কিদের সন্গে জরুুী আলোচনায় লিত্ত।

কনফারেন্স রুমে সব মিলে• জনা চন্ধিশেক লোক।.এরমধ্যে - পনেরোজন এথানকার উচ্চপদস্থ কর্সচারী, বাকি সবাই নিমন্রিত অতিথि। বাণিজ্য মত্ত্রী ছাড়াও অন্য তিনটি মন্তণালয়़র প্রতিনিধিরা এসেছেন, আর আছেন তিনজন সাংবাদিক। ইনোবোঢ্ট্স্রের মালিক नাসির ওয়াজেদ ধীর পায়ে দেয়ানজোড়া >্কীনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। পিনপতন নিস্ত্দত্ নেমে এল ঘরে।

নম্থা-ফর্সা নাসির ওয়াজেদ যথেষ্ট সুপুরুষ, বয়স পঁয়তাা্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইনোবোটিস্স লিমিটেড এদেশের গর্ব, প্রথমদিকে ইলেবট্ট্রনিক্স জিনিসপত্র উৎপাদন দিয়ে তরু করলেও হানে প্রুর নাম কিনেছে রোবোটিব্সের গবেষণায়। একজন সফন শিক্পপতি হিসেবেই নাসির ওয়াজেদের পরিচিতি। অনেকেই জানে না তিনি নিজেও একজন বিজ্ঞাनी।

খুক খুক করে গলা পরিষ্ষার করলেন নাসির ওয়াজেদ, "কষ্ট করে সবাই এসেছেন, সেজন্যে আপনাদের সবাইকে বিশেষ করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আান্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’ স্প্ট্ট সুন্দর উচ্চারণ, সবাই মন্দেযোগ দিয়ে ওনছছ। আমাদের এই প্রতিষ্ঠান নতুন একটা

আবিষ্কার বাজারজাত করতে যাচ্ছে, আপনারা সবাই জানেন যে ডেমনস্ট্রেশনের জন্যে आপনাদেরকে আজ আমন্রণ জানি৷্য়ছি. আমি এখানে। মত্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে কয়েক দফা আলাপ আগেই হয়ে গিয়েছে, তাঁর পরামর্শেই আজকের এই ডেমনস্ট্রেশনের আয়োজন করেছি।' মোটা চশমার আড়ালে চোখ বুজে আছেন মন্ত্রী, সম্মতির ভঙ্গিতে মাथা দোনালেন। বিরাট লম্মা টেবিলের দু’ধারে লাইন ধরে বসা अতিথিদের একবার দেণে নিলেন নাসির ওয়াজেদ, তারপর রিমাট কন্ট্রোলের বাটনে মৃদু চাপ দিলেন। পিছনের ক্রুননে ভেসে উঠল কিছ্ পরিসংখ্যান আর পাই-চার্ট। ‘এদেশের শতকরা তেেষ্টি ভাগ পরিবারেই বাবা-মা দু’জনেই কর্মজীবী। এদের প্রায় সবাইকেই ছেলেমেয়েদের দেখাখ্যার জন্যে কাজের নোকের উপর নির্ভর করতে হয়। এই যে দেখুন,' লম্বা ছড়ি দিয়ে পাই-চার্টের কেন্দ্রে থ্রাঁচা দিলেন তিনি, 'পরিবারের আয়ের এক সিংহ ভাগই খরচ হয়ে যাচ্ছে ত্যু এই একটি খাতে।'
'ইনোবোটিষ্স কি এবার ডে-কেয়ার ব্যবসায়ে নামবে নাকি?' ঠোটকাটা এক সাংবাদিক ফোড়ন কাটল।

রাগ়লেন না নাসির ওয়াজ্েে, মৃদু হাসলেন, 'না, ডে-কেয়ার নয়। বরং হোম-কেয়ার বলতে পারেন। এই যে, দেখুন।' হাতের ইশারা ককরতেই একজন উঠে গিয়ে কোণের ছোউ দরজাটা খুলে দিল। সবাইকে হতবাক করে দিয়ে ষীরপায়ে घরে पूকল সুন্দরী এক তরুণী। উজ্জ্বল শ্যামলা, সুশ্রী। इলুদ রঙের তাঁতের শাড়িতে চমৎকার মানিয়েছে। কাঁধ পর্যণ্ত ছাঁটা ঝরঝরে <ালো চুল, সতেজ মসৃণ তৃক। দীর্ঘ পল্লবঘেরা বড় বড় কালো দুই চোখ, অথচ সেই চোখ কেমন যেন প্রাণহীন। অদ্నুত একটা বিষণ্নতা ছড়িয়ে আছে, মেয়েটির সারা অবয়বে। 'পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, এ হলো স্বপ্না,' মেয়েটির কাঁধে হাত রাখলেন নাসির ওয়াজেদ, চোথে বিজয়ীীর উল্লাস।

এদিকে घরজুড়ে তুমুল হটগোল धরু হয়ে গিয়েছে। সবাই একসজ্গে কথা বনতে চাইছে, উত্তেজনায় কয়েকজন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। দৈনিক বাংলার সহকারী সম্পাদক *্রশিদ করিম টেবিল চাপ্ডে শৃংখনা ফিরিয়ে আনার চেষ্ঠা করলেন, তারপর বিস্ময়াহতকণ্ঠে
 ब্রোदট!’
 ছिন সাथী। गপ্না সম্পূর जिন্ন ব্যক্কিত্রে্র অधिकाड़ी। এর काজ रলো ছেiট বাচ্চা-কাচাদের্র দেথাওনা করা, এ বিষয়ে শ্প্নi একজন এশ্সপাট্ট। ষার্ট-এইড থেকে চাইন্ড সাইকোলজী সবই eর নখদর্পণে। চিত্তা কর্রে দেব্যুন এমন এক্জন সঙ্গী শিতদের মানসিক গঠনে কি দারুণ ভ্ধিমিকা নিতে পারে। তাছাড়া সাধারণ কাজের লোকের যে সমষ্ত দোষ পাকে, তার কিছুই এর নেই। বাবা-মারা এর উপরে পুরোপুরি निর্ডর কব্রতে পারবে। ৫, আর একটা কথা, স্বপ্না বাচ্চাদের দেখাশোনা ছাড়াও ঘরের অন্যান্য সব কাজই করতে পারে। বলতে পারেন এ হলো সব গৃহবধৃর শ্বপ্ট।। সেজন্যেই ওর নাম রেখ্থেি শ্বপ্না!

দমলেন না র্রiশদ করিম, চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, ‘এবারে আপন্পন তাহনে শিফদেৰ্র জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চাচ্ছেন!’

গস্টীর্র হয়ে গেলেন নাসির ওয়াজেদ। স্বপ্না কখনোই কোন শিখর ফ্ফতি করতে পারবে না, সে ফ্যুতা ওর নেই $\varphi^{\prime}$
‘তাহনে ওই সাথী কিভাবে খুন-খারাবি ওরু করেছিল?’ এবার টিপ্পনী কাটলেন চেম্বার অভ কর্মাসের প্রেসিডেন্ট।
'সাঝী কোন খুন করেনি!’ ধৈu্य হার্রিয়ে প্রায় ধমকে উঠলেন নাসির ওয়াজেদ। 'ওর সার্কিটে কিছ্ গওগোল দেখা দিয়েছিল। ন্যাবরেটরিতেই এক. বিজ্ঞানীকে আক্রমণ করে বসেছিল ঠিকই, কিন্ত অন্য সবাই সময়মত ওকে বিকল করে দিয়েছিন। সে প্রায় দু’বছর আগের কथা।

নড়েচড়ে উঠলেন মন্তী, সবাই চপ হয়ে গেল। ‘আপনার এই রোবট যে কোন মানুষকে আক্রমণ করবে না, তার গ্যারান্টি কি?'
'সাথীব প্রেগ্গামিং এরর ছিंন, সেটা আমরা ఆধরে নিতে পেরেছি। সাথ্ৰীকে তৈরি করা হয়েছিল অবিবাহিত পুরুষের সभ্গিনী হিসেবে, যে কারণে তার প্রোগ্যামিং ছিন সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বপ্না কোন আবেগ অনুভব করে না। ফলে ভয়ের কিছুই নেই। প্রোগ্রামের বাইরে কিছু করার কোন ফ্মতাই ৫র নেই।' নির্বাক স্বপ্নার দিকে ফিরলেন নাসির ওয়াজেদ,
'ग্বপ্না, বলো তো, তোমার কাজ কি?'

 থাকবে, आমি তাদদর দেখাওনা কর়ব জার সবরকণ্মে বিপদ থেকে রक্षা कরব।

বিশ্মর্যে হা হয়ে গেছে সবাই, লক্ষা কর্রে মূদ হাসলেন নাসির ওয়াজেদ। ‘কোন লোক यদি বাচ্চাদে্ নিরাপত্তার হমকি হয়ে দাড়ায়,
 আক্রমণ করবে। তবে কোন মানুষকে প্রাণে মারার ফমতা ওর নেই। কিড্যাপার বা বে কোন দুর্বৃত্তে সে আটকে রাখবে পুলিশ आসা পर्यन्ठ!

মत্রী প্রশ্ন করলেন, ‘বাচ্চারা নিজেরা যখন মারার্সীরি করবে, তथন তে তাদেরকেই আক্রমণ করে বসবে মেয়ে ...মানে রোবটটা।
'না, ম্মপ্না কোন বাচ্চাকে আক্রমণ করার স্ষমতাই রাণ্থে না। এढা
 বা মহিলাদদর যারা বাচ্চাদূর ক্ষি করতে চাইবে। ;
'আপনি বলছেন কাউকে প্রাণে মারার ফমতা এর নেই, কিষ্ট কিতাবে সে ব্যাপারে নিচষয়ত দেবেন आপনি?' ময্রী মহোদয়েে সভ্ট মনে হলো না।
"দাঁড়ান, शাতে কলমে দেখাচ্ছি।’ পাশে দাঁড়ান্না সহকারীর কান্ কানে কিছू বললেন নাসির ওয়াজ্জে। ছব্সিশ-সাতাশ বছরের চটপটে যুবক, দ্রুত এগিয়ে পিয়ে দেয়ালের গায়ে বসানো কাবার্ডের পাল্ঘা গুলে ভেতর থেকে বেশ বড়সড় একটা কাপড়ের টৈরি পুতুন নিয়ে এল। भूতুলটা धইয়ে দিল টেবিলের, ওপর। তারপর ঢিক কাঠের তাজী দরজাট भूলে কাকে যেন ডাকল। খাকি ইউনিফর্ম পরা প্রায় ছ'সुট লষা পেটা স্বাস্থোর অধিকারী এক লোক বিনীতडগীতে এসে সাनाম জানান
 হাশেম মিয়া, আমাদের একজন সিকিউরিটি গা্ড। ম্মপ্নার দিকে ফिরনেন, 'মনে করো, এই পুহুনট একটা বাচ্চা মেয়ে, তোমার কেয়ারে আছে।' কোন উত্তর দিল না শ্বপ্ন, নির্বাক চেফ্যে রইন।

नाসির্ন ওয়াজেদ চেধের ইশারা করতে পুতুনটার দিকে এগিয়ে গেन হাশেম মিয়া।
‘পামুন!' একঘেয়ে যাত্রিক কণ্ঠে বনে উঠন गপ্না। 'বাচ্চার পাচ ফিটের মধ্যে আসবেন ना। জাবার বলছি, কাছে জাসবেন না। জাদেশ পাनন ना করলে জাপনাকে শাস্তি দেয়া হবে।'

थाমब ना राশেম মিয়া, এগিয়ে গেল পুতুনটার आারও কাছে। ক্ভি थ্বুব বেশি দৃর যাওয়া आর रলো না, जার আগেই ক্পিপ্র গতিতে পুতুন
 শূন্যে তুলে ফেলল হাশেম মিয়ার অতবড় ধড়টা, তারপর দেয়ালের সক্গে সেঁটে ধরল। ব‘ড়শীত্ গাধ্া মাছের মত তড়পাচ্ছে হাশেম মিয়া। বিশ্মe়ের ধ্বনি উঠল চারদিক থেকে।
‘ঠিক आছে, স্বপ্না, এবার ওকে ছেড়ে দাও,' মৃদ হেসে বললেন नाসির ওয়াজেদ।

ছেড়ে দিল স্পপ্না, ধপ করে মাটিতে পড়ন হাশেম মিয়া। घাড় ডলতে ডনতে উঠ্ দ্ডড়ান, মুখে বোকার হাসি।
‘দেখলেন তো? হাশমম মিয়াকে অ্ু আটকে রেথেছে স্পা, ওর কোন শারীরিক ফ্ছতি করেনি.। আজকান চারদিকে লেভাবে কিডন্যাপিং হচ্ছে, তাতে স্বপ্নার সার্ভিস আশীর্বাদের ম্ই মনে হবে ধনী বাবামাদের কাছে।.

চেম্মার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট, ব্যজ্জিগত জীবনে যিনি একজন সख़न শিল্পপতি, निए গनায় বললেন, 'आপনার কथায় যুক্তি আছে। या বনছেন তা यদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে জিনিসটট খুবই কাজের। ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার চিন্তায় আজকাল অনেক বাবা-মারই রাতের घুম হারাম হয়েছে। বিশ্বাসী কাজের লোক পাওয়াও এককথায় - अসম্টব। आমার মনে হচ্ছে আইডিয়াঢা খুব একটা খারাপ না। এবারে প্রশ্ন করলেন মন্তী, আপনার আগের র্োবটের এনার্জিসোর্স ছিন খাবায়ীদাবার, या সাধারণ মানুষ খায়। এটার বেলায়?
"ग্নপ্नাও आর "দশটা মানুষের মত খাবার भায়, পাनि পান করে। সেখান থেকেই সগ্রহ করে প্রয়োজনীয় এনার্জি। পূর্ণাছ একজন মানুষের মত করেই তৈরি করা হয়েছে ওকে। বাইরে থেকে বোঝার

কোন উপায় নেই যে ও মানুষ নয় । ভাল কররে লক্ষ করে দেখুন, ত্কের জন্যে যে সিনথেটিক বেই্জ্ড্ মেটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়েছে, সেটাও দেখতে একদম জীবন্ত। স্পর্শ করনেও কোন তফাৎ বুঝতে পারবেন না।' পকেট ชেকে একটা ছোট্ট রিমোট কন্ট্রোল প্যানেল বের করলেন নাসির' ওয়াজ্জেদ। আর দশটা যন্রের মত স্বপ্নাকেও যখন ইচ্ছে তখন অফ করে দেয়া যাবে। এই যে দেখুন, কত সহজে ওকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া যায়।' রিমোট কন্ট্রোলটা স্বপ্নার দিকে তাক 'করে একটটা বেiতাম চাপলেন তিনি, সগ্গে সF্গে চোখ বুজে শাড়ির দোকানের শোউইনডোতে সাজানো ম্যানিকিনের মত নিথর হয়ে গেল স্বপ্না।

আবার চাপা ঔভ্রন উঠল ঘর জুড়ে।
টেবিল চাপড়ে সবাইকে থামিয়ে দিলেন মন্তী। উঠঠ দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। ‘ওয়াজেদ সাহেব, আপনার উদ্দেশ্য .মহৎ কোন সন্দেহ, নেই। আপনি স্বপ্নাকে বাজারজাত করতে সরকারের অনুমতি চাচ্ছেন। কিন্ত বাপারটা মোটেই' এত সহজ-সরল নয়। বাজারজাত করার আগে এর ফিন্ড-টেস্ট করতে হবে। ৩খু পরীক্ষার কারণে কোন শিখ্যেই এমন বিপজ্জনক পরিস্থিজিতে ঠেলে দিতে পার়ি না আমরা। সরকার এতবড় দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিতে পারে না। দুঃখিত. ওয়াজেদ সাহেব, ফিন্ড-টেস্টের অনুমতি আপনি পাবেন না।’চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে দরজার দিকে রওনা হলেন মন্ত্রী।
'আমার একটা প্রস্তাব আছে,' নাসির ওয়াজেদ কথা বলে উঠতে দরজার কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন মন্ত্রী, চোখে জিজ্ঞাসা। পরাজিত সেনাপতির মত আকুল নয়নে একবার সবার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন নাসির ওয়াজ্রেদ, কিছুক্ষণ আগের প্রবল ব্যক্তিত্বের ছটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। বাঁ হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে কাঁপা কাঁপা কঠ্ঠে বললেন, 'আমি আমার নিজের বাড়িতেই ফিল্ড-টেস্ট করতে চাই। আপনারা অনেকেই জানেন চার বছরের একটা ছেলে আর তিন বছরের একটা মেয়ে আছে আমার। স্বপ্না ওদের দেখাশোনা করবে।'

ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করলেন মন্ত্রী। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে 'বললেন, "সেক্ষেত্রে আপনাকে ছ’মাস সময় দেয়া গেন। এরমধ্যেই বোঝা যাবে রোবটটা কতটুকু নিরাপদ -।

বিকেন ঠিক সাড়ে পাচটটায় বাড়ির পক্েে রఆনা হলেন নাসির ওয়াজেদ। বারিধারার একপ্রান্তে ছিমছাম দোতলা ‘ఆয়াজেদ হাউস।’ সামনে একইুকরো ফুলের বাগান, দু’একটা ফলের গাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। গেটে কোন দারোয়ান নেই, নাসির ఆয়াজ্জেদ টেকনোলজিতে বিশ্বাসী। ড্গাশবোর্ডে রাখা রিমোট কন্ট্রোলে চাপ দিতেই ঘড়ঘড় শব্দ তুলে খুলো গেল নঙ্সা তোলা লোহার গেট। পিচঢালা ড্রাইভఆয়েতে গাড়ি ঢোকাতেই নক্ষ করলেন গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে স্ত্রীর হালকা নীল টয়োটা স্টারলেট। গাড়ির মালিককেও দেখা যাচ্ছে গাড়ির পাশেই, স্বামীর গাড়ি ঢুকতে দেথে অপেক্ষা করছে। अফিস থেকে এইমাত্র বাড়ি ফিরেছে সাবিনা ওয়াজেদ। বাঁ হাতে একগাদা কাগজপত্র, কাঁধে ঝুলছে' বড় ব্যাগ। ধূপরঙা একটা শাড়ি পরে আছে, যুখে হালকা প্রসাধন। দুর্দান্ত রকমের সুন্দরী সাবিনা। মোমের মত নিটোল শরীর, সাধারণ বাঙালী মেয়েদের তুননায় বেশ লম্বা। ধবষবে ফর্সা। ঈষৎ नালচে একমাথা চুল। সারাদিন অফিস করে ফিরেছে অথচ ক্সান্তির তিলমাত্র চিহ্ও শরীরের কোথাও দেঈা যাচ্ছে না। বয়সের তফাতের কারণে অনেকেই সাবিনাকে নাসির ওয়াজেদের কন্যা বলে ভুল করে।

ওয়াজেদ গাড়ি থেকে নামতে মিষ্টি করে হাসল সাবিনা। ‘এंত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে আজ? তোমার ড্রাইভারই বা কোথায়?'
‘দুপুরেই ওকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি, বাড়িতে কার যেন অসুখ। আজ একইু আগেই ফিরন্নাম, তোমার সঙ্গে জরুরী কथা আছে।' গাড়ির পিছনের সিট থেকে ব্রিফকেসটা তুলে নিতে নিতে উত্তর দিলেন ওয়াজেদ।
‘তোমার প্রেজেন্টেশন কেমন হলো? মন্তী এস়্েছিলেন?’ এগিয়ে গিয়ে ডোরবেল চাপ দিল সাবিনা, .উমू গলায় ডাকল, 'নাসিম!! নাসিমা!' 'মন্রী এসেছিল্গেন ঠিকই, কিন্ভ আশানুরূপ ফল্ হয়নি। অনুমোদন পুনর্জন্ম

পেতে আব্রఆ यকি পোহতে হবে।
হায় হায্য! তাহলে তো তোমাদের্র বিরাট শ্ষতি হয়ে যাবে।' কथা বলডে বনতেই জোর্রে জোর্রে দর্রজা নক্ করুন সাবিনা খানিকটা जসহিষ্ম ভগ্গিতে।
'আরে এত সহজ্জে कि आমি হান " ছাড়ি?'
ఆদিকে ভেতন্র ধ্বেকে দরজা খুনে দিয়েছে নাসিমা। বিশ-বাইশ বছত্র বয়সেব্র চানাকচতুব্র মেয়ে, ওয়াজ্রেদ-দম্পতির বিশ্বস্ত গভর্নেস। গত তিন বছন্র ধর্রে এ বাড়িতে কাজ করছে সে বেশ সুনামের সজ্x, বাচ্চারাও খুব পছন্দ করে ওকে। নাসিমার পেছন থেকে কলকল করতে করতে ছুটে এন পাপ্রু আর মিষ্টি। ঝাপিয়ে ‘পড়ল মায়ের আলিञ্গনে। নাসিমার হাতে ব্যাগ আর কাগজপত্রカলো ধরিয়ে দিয়ে দু’হাতে কোলে তুলে নিল ওদের সাবিনা, হমহাম শব্দ তুলে চমমু খেল।

डেত্রে पूকে খোনামেলা হনঘরের মাねখানে নামিয়ে দিল বাচ্চাদের, 'এবারে বলো দেখি, কি করলে তোমরা আজ সারাদিন?'

नाফিয়ে উঠন পাঞ্ג। 'জানো, মাম্মি, नाসिমা আপু না আজ आমাদেরকে মজার এক’টা খেলা শিখিয়েছে!' হাততালি দিয়ে নেচে উঠন মিষ্টি, "্যা হ্যা! খেनার নাম গোল্মাছ্ট! হি হি হি! খেলার নাম গোল্মা!'

নাসিমা ব্যাগ আর কাগজপত্র যথাস্থানে রেখে আসার জন্যে রওনা रয়েছিল, नाসির Bয়াজ্জেদ পिছন থেকে গE্টীর গলায় ডাকলেন, 'নাসিমা, একটু দাঁড়াও!'
'জ্বী!’ থমকে দাঁড়ান नाসিমা ।
পকেট থেকে өয়ানেট বের করে গোটা কতক পাচচশো টাকার নোট বের করে ৪র দিকে বাড়িয়ে ধরলেন ওয়াজেদ। টাকাটা হাতে निয়ে বিমূঢ় চোৰে তাকান নাসিমা, 'এত টাকা?'
‘তোমাকে আর্র আমাদের দরকার হবে না, নাসিমা। আজ রাতেই তুম্মি চলে यাও এবাড়ি ছেড়ে। তোমার বেতন ছাড়াও বেশ কিছू টাকা আছে এবানে, নাগলে না হয় আরও কিছ্ূ দেব।'
'স্যার,' প্রায় ফুপিয়ে উঠন নাসিমা, 'আমি কি কোন দোষ করেছি? মানে...'
'ना, দোষেব্র কোন ব্যাপার নয়;' आবেগহীन কक্ঠে বলমেন өয়াজেদ। ‘তোমাকে জামাদেব্র আর দরকার্র নেই। आর একটা কাজ बूढিয়ে নিডে তোমার কোন অসুবিধা হবে না জানি, उবूఆ সাহাय্য দ্রকার হলে বলো ।'

অবাক হয়ে এতम্巾ণ স্বামীत्र দিকে তাক্কিয়ে ছিন সাবিনা, आর চুপ কর্রে बাক্তে পারল না, 'কি বसছ ঢুমি এসব? নাসিমাকে ছাড়া আমাদের্প চলবে কি করে?'

ডূর্স థঁচকে নতমুখী নাসিমার দিকে ফি্র্রজেন ఆয়াজেদ, বাচ্চাদের निয়ে डেতর্রে যাও!' মিষ্টি आর্র পাঞ্ম এতদ্মণ মায়ের্র হাঁট অাঁকড়ে ধরে ভীত চোথে বাবার দিকে তাক্য়য়েছি, নাসিমা ওদের্র নিয়ে চলে গেন চোধ মুছতে মুছতে। নাসিমাও জানে, এবাড়িতে নাসির ఆয়াজেদের কथাই শেষ কथা।
'কি ব্যাপার, বলো তো?' সাবিনার কণ্ঠে চাপা ঝাঁ্।।.
‘সেটাই তো এতদ্ষণ ধরে বলার চেষ্যা করছি।’ টাইয়ের নট খুলতে খুলতে দোতনার সিঁড়ির দিকে রওনা হলেন ఆয়াজ্রেদ। অনুসরণ করল সাবিনা। 'কাশেমের মা আর্ন তনুকেও বিদায় করে দিতে হবে আজ্ই ।'
‘তোমার কি মাধা ধারাপ হয়েছে? কাশেমের মা এবাড়িতে আছে কত বছ্র ধরে, ও ছাড়া রান্না করবে কে? কি হয়েছে তোমার, বলো তো?
'সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। এষন থেকে স্বপ্নাই সব কাজ করবে।'
'স্বপ্না! আাৎকক উঠঠ সাবিনা। ‘তোমার ওই প্রোটোটাইপ! কিন্ভ ওটা তো এখনও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি!'

শোবার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে দু'জনে। কোট भুলে বিছানায় ছুঁড়ে দিলেন ওয়াজেদ। বিরক্তকণ্ঠে বললেন, 'চিন্তার কিছ্ম নেই, তুমি তা ভাল.করেই জানো। শ্বপ্নার কোন আবেগ নেই। সাথী অনেকটা মানুষের মতই কিছুটা আবেগ অনুভব করতে পারত, সেকারণেই গোলমাল বেধেছিন। স্বপ্নার ব্যাপারে সেটা হবে না। আমাদের বাড়িতেই স্বপ্নার ফিন্ড-টেস্ট হবে। নাহনে পুরো প্রজেষ্ট বন্ধ করে দিতে হবে। তুমি জানো ইতিমধ্যেই কত টাকা ইনভেস্ট করেছি এ প্রজেটে। শ্বাকে মার্কেটে নামাতে না পারনে আমি শেষ হয়ে যাব।'
'ক্ন্ন কাশেমের মা আর তনুকে বিদায় করার কি দরকার? বাচ্চা দুটোকে একা একা সপ্নার কাছে কিছ্ৰুতে দিতে পারব না!'

এগিয়ে এসে স্ত্রীর চোথে চোখ রাখলেন ওয়াজেদ, নরম গলায় বললেন, "বাচ্চা রাথার কাজে মানুষের চেয়ে যত্র অনেক ‘‘বশি পারদর্শী ' আর নির্ভরযোগ্য, তা তোমার চেয়ে ভাল আর কে জানে, সাবিনা?'
'বিন্নু...' সাবিনার্र কষ্ঠে স্প্টষ্ট পরাজয়।
‘কোন কিন্ন নয়। শ্বপ্নাকে বাচ্চাদের সজ্গে একা থাকতে দিতে হাব, ফিম্ড-টেস্টের ఆটাই শর্ত । স্রেজন্যেই অন্য সব কাজের লোককে বিদায় করতে হচ্ছে। স্বপ্না সব কাজেই ওস্তাদ, তোমার কিচ্ছ্র চিন্তা করতে হবে না!’’

কোন উত্তর দিল ন! সাবিনা, গভ্ভীর মুখে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। ওর দিকে মনোযোগ নেই ওয়াজেদের, ধরাচূড়া খুলতে ব্য্য। 'আর হ্যা, কাল স্ককলেই জাভেদ স্বপ্নাকে নিয়ে. আসবে। এটা তো জাভেদেরই প্রজেষ, জাভেদই সুপারভাইজ করবে।' কি মনে করে একটু থমকে গেলেন ওয়াজেদ। এগিয়ে গেলেন স্ত্রীর দিকে। জাভেদ বাড়িতে আসবে বলে তোমার কোন আপত্তি নেই তো? ওছ্ হো, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমার আপত্তির কোন কারণই তো নেই!’ হেসে বাথরুমের দিকে চলে গেলেন ওয়াজেদ।

জাভেদ আলম ইনোবোটিট্সের চীফ সাত়েন্টিস্ট। অল্প বয়সেই রোবোটিক্স এনজিনিয়ারিচে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে, যোগ্যতাবলেই সে আজ ইনোবোটিক্সের মাথা আর নাসির ওয়াজেদের ডান হাত। মানুষ চিনতে ভূল করেন না নাসির ওয়াজেদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার ছাত্র থাকাকানীন সময়ে জাভেদ আমেরিকান এক জার্নালে রোবোট্ট্সের উপর একটা আর্টিকেল লিখেছিল, অনেকের চোথ এড়িয়ে গেলেও দূরদর্শী নাসির ওয়াজেদ ঠিক সময়েই বঁড়শী ফেলেছিনেন। ইনোবোটিক্সের স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকা থেকে ডষ্টরেট করে এসেছে জাভেদ, ত়বে ফিরে এসে প্রেমিকা সাবিনাকে আর ফিরে পায়নি। সাবিনার সজ্গে ওর দীর্ঘ পাঁচ বছরের প্রেম, সাবিনাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোন মেয়েকে অজ দর্যন্ত সে ভালবাসেনি। অথচ ওর সাময়িক অনুপস্থিতিতে সাবিনা মোহিত रয়ে

গেল नाসির Өয়াজ্রেদের সামাজিক অবস্থান, প্রখর ব্যক্তিত্ আর বৈভবের মোহে। জাভেদ आম্মরিকা থেকে ফিরে জাসার আগেই সাবিনা পরিণত হয়েছে সাবিনা ఆয়াজ্জেদে। প্রথমে ভীষণ ভেঙে পড়লেও জাভেদ ওদের্র কাউকেই দোষারোপ করেনি। বিনা প্রতিবাদে হার মেনে নিয়েছে। নাসির ওয়াজ্রেরের মত লোকের কাছে পরাজয়ের মধ্যে কোন গ্লানি নেই। সাবিনা সুঙে ধাকলেই ও খুশি।.

জানাनায় দাঁড়িয়ে দৃরে দৃধ্টি মেনে দিয়েছে সাবিনা। জাভেদের সজ্গে বহুদিন কোন কथা হয় না। মাঝে মাঝে অফিসের কোন অনুষ্ঠানে কিংবা পার্টিত্েে দেখা হয়, কি⿵্ট প্রতিবারইই জাভেদ ওকে এড়িয়ে গেছে। এ মুহৃর্তে অবশ্য জাভেদের চেয়ে বাচ্চাদের জনে্যেই বেশী চিন্তা হচ্ছে। বিষণ্ন দৃষ্টি মেলে ছবি হয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে রইন সাবিনা।


সকালে একটু আগেই উঠে পড়ল সাবিনা। বাচ্চাদেরও তুলে দিল। ওদের হাত্মুখ ধুইয়ে জামাকাপড় বদলে দু'গ্গাস অরেঞ্রজ্ম দিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসিয়ে দিল। তারপর ঝটপট নিজে তৈরি হয়ে নিল। রান্নাঘরে এসে দ্রুতহাত কয়েকটা ডিম পোচ করে ফেলল। টোস্টারে রুটির পিস্। সবকিছ্গ টেবিলে সাজিয়ে দিতে দিতেই নাসির ওয়াজেদ নিচে নেমে এলেন। পরনে হালকা নীল সাফারী সুট, হাতে ব্রিফকেস, অফিসে যাবার জন্যে তৈরি।

নাস্তা শেষে চায়ের কাপে চুমুক দিতে না দিতেই ইন্টারকম বেজে উঠল। জাভেদ এসেছে। সাবিনা উঠে গিয়ে সুইচে চাপ দিয়ে বাইরের গেট খুলে দিল। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইল জাভেদের অপেক্ষায়। নাসির ఆয়াজেদ খবরের কাগজ পড়তে পড়তে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে, এদিকে লঙ্ষ করছে না। বাচ্চারা শান্ত হয়ে বসে আছে যার যার চেয়ারে, বাবার সামনে এমনিতেই ওরা কেঁচো হয়ে থাকে।

অফিসের ছোট্ট সুয্যুকি চালিয়ে এসেছে জাভেদ। প্যাসেঞার সিটে

বেশ জাকর্ষণীয়্র চেহারার শ্মার্ট একটা মেয়ে, সাবিনা বুঝল ఆটাই শ্বপ্না। গাড়ি থেকে নেমে ওর দিকে একবার তাকাল জাভেদ, পরমুহ্র্তেই দৃষ্টি সরিয়ে নিল। ওদের দू'জনকে ঘরে নিয়ে এন সাবিনা। नाসিব্র ఆয়াজ্রেদ এসিয়ে এলেন হাসিমুঝে, ‘এই যে জাভেদ, এসে পড়েছ সময়মতই। সাবিনা, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, এই হলো শপ্না। মিষ্টি পাষ্ব, তোমরা কোঞায় গেলে?'

ভীত চোথে পায়ে পায়ে মায়ের দু’পাশে এসে দাঁড়াল দু’ভাইবোন। শ্বপ্নার্ দিকে ফিরনেন ওয়াজ্রেদ, ‘এই হলো মিষ্টি আর পাষ্প八, তুমি এখন থেকে এদের্ দেখাশোনা করবে।'

সুন্দর করে হাসল স্বপ্না, ‘কেমন আছ তোমরা, মিষ্টি-পাপ্প্র?’ আজ ওর পরনে কচি কলাপাতা রঙের একটা শাড়ি, চুলঙলো পনি-টেইল করে বাঁধা।

বাচ্চারা লজ্ঞা পেয়ে মুষ জঁজল মায়ের आঁচলের নিচে। ভাবলেশইীন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাবিনা, এখন্ পর্যন্ত একটা কথাও বল্নেনি।
'ভয় কি, পাপ্প্হ’’ এক পা এগিয়ে এলেন ওয়াজেদ। "তোমাদের এই শ্বপ্না আন্টি কিন্নি মানুষ নয়, রোবট।'

এবারে বিস্ময়ে হা হয়ে গেল পাণ্ধ্, নিজের অজান্তেই এগিয়ে গেন শ্বপ্নার দিকে। 'সত্যি রোবট? টিভির মিস্টার রবুর মত?'

মৃদু হেসে ওকে কোলে ছুলে নিল স্বপ্না, হাত বাড়িয়ে দিল মিষ্টির দিকে। 'বল্নো তো, মিষ্টি, তোমাদের প্রেরুমটা কোন দিকে?'

হাসিমুথে এগিয়ে এল মিষ্টি, 'চলো, দেখিয়ে দিচ্ছি। ঢুমি কি প্যাকম্যান খেলতে পারো?'

বাচ্চাদের নিয়ে প্লেরুমের দিকে চলে গেল স্বপ্না। শব্দ করে স্বস্তির निঃশ্বাস ফেনল জাভেদ, "উঃ! বাঁচা গেল! চিন্তায় ছিলাম यদি বাচ্চারা ওকে‘পছন্দ না করে।’ একটা কফি টেবিলের উপর ল্যাপটপটা নামিয়ে রাখল জাভেদ, ব্যস্ত হয়ে পড়ন ওটা নিয়़।
'জাভেদ, তুমি তো সারাদিন এখানেই থাকবে, না?' অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল সাবিনা।

অবাক হলো জাভেদ। 'না। সেট আপ করে দিয়েই: অফ্সিসে ফিরে

বিফকেস হাতে এগিয়ে এनেন ఆয়াজেদ। 'জাভেদ দিনে তিনবাহ্গ কর্রে आসবে প্রপ্ম কিছুদিন, দেবে যাবে সবকিছ্হ ঠিকঠাক জাছে কিনা। পরে তা জার্र দর্রকাব্র হবে না। এই যে বাড়ির গেট আব্র দরজার চাবি।' बাভেদের্প দিকে একটা চাবির রিঙ ছুঁড়ে দিনেন। নুফে নিল জাভেদ।
'তাহনে आমি জাজ আর অফ্ছিসে यাচ্ছি না, বাড়িতেই থাকব,' घাড় গোজ কর্রে বলন সাবিना।

প্রায়. ধমকে উঠলেন ওয়াজ্রে, ‘বোকার মত কণা বোনো না! অফিস বাদ দিয়ে তুমি ক'দিন বাড়িতে বসে পাকবে?'
'যতদিন দরকার ততদিন। কিছ্রতেই ওদেরকে ওই রোবটটার হাতে একা ছেড়ে দেব না!'
'মুখে মুন্বে তক্ক কোরো না!’ চীৎকার করে উঠলেন ওয়াজেদ। . চমকে घুরে তাকাল জাভেদ, ভ্দ্রনোক ওর সামনেই ন্ত্রীর সজ্গে এরকম খারাপ ব্যবহর করছেন! জাভেদের বিমৃঢ় দৃষ্টি লঙ্ষ্য করে নিজেকে অনেক কষ্টে শান্ত রাথার চচচ্টা করলেন ఆয়াজেদ। নিছু গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, ‘গতরাতেই তোমাকে সব বুঝিয়ে বলেছি। আর মুষ খরচ করতে চাই না। ফিন্ড-টেস্টের শর্তই হলো স্বপ্নাকে বাচ্চাদের সঙ্গ একা থাকতে হবে। Өধু ত্ধু গোলমাল পাকাবার চেষ্ঠা কোরো না। ছুমি ভাল করেই জানো এই প্রজ্জেৃ ভেস্তে গেলে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে নামতে হবে আমাকে।' ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেলেন ওয়াজেদ অফিসের উদ্দেশে।

ভাবলেশইীন চেহারা নিয়ে সেই একই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সাবিনা। ধীর পায়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল জাভেদ, মমতায় ভিজে উঠেছে বুকের ভেতরটা। কতஞুলো বছর কেটে গেছে মাঝে, অথচ দিনে দিনে যেন আরও সুন্দরী হয়ে উঠছে সাবিনা। বুকের গভীর পেকে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাসটার গলা টিপে ধরে মারল, তারপর নিচ গলায় বলল, ‘ওয়াজেদ সাহেব তোমার সজ্গে কি সবসময় এরকম ব্যবহার করেন?'
‘সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার,’ সাবিনার কধ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি। २-পুনর্জন্ম

## দ্রুতহাতে অयিসের ব্যাগ গোছাচ্ছে।

"আমেরিকা बোক ফিরে তোমাকে এ’কদিন ফোন করেছ্নিনাম, কোন কথা না বলে রিসিভার নামিয়ে রেখেছিমে তুমি। কেন, সাবিना?' প্রায় মরিয়া হয়েই বলে ফেলম জাভেদ। কত বছর পর্ন আজ সাবিনার্র সজ্গে কथা বলছে ও!

পৃর্ণদৃষ্টি মেলে জাভেদের দিকে কিচ্রদ্মণ তাক্য়ে পোকন সাবিনা। লম্বা-রোগাটে চেহারা, কাঁધ পর্যন্ত মমা এনোমেলো চুল, চোথে ভান্রী চশমা, মেয়েনি ধাঁচর কোমন মুষ। এই শীতকালেও জিন্স্ আর সাদা শার্ট ছাড়া গায়ে কিছু নেই। এই গোবেচারা ডালমানুষ ছেলেটার সত্ৰই সে প্রেম করেছে দীর্ঘ পাচটা বছর! "জাভেদ, দয়া করে পুরন্না দিনের কथा তুলো না। আমি এষন একজনের বিनাহিতা त্রী। ম্বামী-ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার নুখের সংসার !
'সুখের সংসারের কিছুটা নভির তো দেসলামই!’ জাভ্রেরের কণ্ঠে তী尔 বিদ্রিপ।

সাপের মত ফুঁসে উঠল সাবিন।। ‘এবারে তুমি ভদ্রতার স্গীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ! দয়া করে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবে না! পেন্সিন হিলে থটাধট্ শব্দ তুলে বেরিয়ে গেন সে।

সারাদিন অফিসের্র কাজে একটুও মন দিতে পারল না সাবিনা। একটা মান্টিন্যাশনাল কোম্পানির উচ্চপদঙ্چ কর্মচারী সে। সিনসিয়ার কর্মী হিসেবে অফ্সিসে ওর্র সুনাম আছে। কিন্ম আজ ఆর মন পড়ে আছে বাড়িতে.। چানিক পর পর ফোন করছে, কথা বলছে মিষ্ঠি আর পাপ্পুর সञ্র। তারপরও নিষিণ্ত হতে পারল না। চারটা না বাজতেই বাড়ি ফिরে এन।

স্যামিলি রুমের সোফায় বসে গজ্রের বই পেক্ক র্রপক্ণা পড়ে শোনাচ্ছে স্বপ্না। মুথোমুশি দুটো মোড়ায় বসে উৎসুক মুথে Єনছছ মিষি आর পাঞ্ধি।
‘রাজপ্রত্র প্রাণভোমরায় হাত দিতেই হাউহাউ घাউ করে ছূটে এল
 ना। आপনমন্ন হাতে ধরা বই থেকে পড়ে যেডে ধাগল, ‘প্রাণডোমরার

এক্টা পাখা ছিড়ে ফ্সেনতেই থসে পড়ন র্রাঝ্ষসের ডান হাত। অন্য পাধাট ছিিড়ে নিন ব্রাজপুত্র，থসে গেন রাষ্ষসের বাম হাত। তার্গপর্রেও ছ্রটে আসছে ব্রাঙ্মস，গগনবিদারী চীৎকাব্রে ভূমিকম্প Өরু रয्रে গেन．．．＇
＇সত্যি সত্যি ভূমিকম্প धরু रয়ে গেন？＇জাগ্রহের आতিশয্যে সামনে ঝুঁকে এসেছে পাপ্মু।
＇এটা গল্्ŋ। তিন－চোধা ব্রাহ্মস বলে কোন প্রাণী পৃथিবীতে নেই， থাকনেও কোন প্রাণীর পক্ষে ভূমিকম্প তরু করার মত ভেলোসিটি জেনারেট করা সম্ভন নয়।’

তাহজে 飞ধু ঔধু বইতে এসব কেন লিখন；পাপ্পকে এখন একট্ হতাশ মনে হচ্ছে।
‘এটা सिস্মণীয় গল্প। বাচ্চাদেরকে শ্রম্মে মূল্য সম্মक্ধে সচেতন করার জন্যেই এসব গল্প লেখা হয়েছে，পরিশ্রম আর সাহস ছাড়া কেউ লক্ষ্যে পৌছতে পারে না। বুঝলে？

ওনতে তনতে একটু অপ্রম্ভুত বোধ করল সাবিনা। শ্বপ্নার গল্প বলার ধরনটা একটু জ়্দ⿸丆 স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। দু＇জনের হাতে প্রায় খালি দুধের গ্লাস，টেবিজে ঋালি প্রেট। ঠিক সময়মতই বিকেলের নান্তা খেশ়েছে ওরা। পরনে পরিक্ষার ধোয়া কাপড়，তারমানে স্বপ্না ঠিকমতই ওদের গোসল করিয়েছে। সবকিছूই ঠিকঠাক চলছে，কোন অসুবিধে হয়নি। অথচ তারপরেও মেনে নিতে কেন এত কট হচ্ছে？

রাত প্রায় এগারোটা। রাত্রিকালীন প্র～সাধন সেরে বিছানায় অপেক্ষা করছিল সাবিনা，হাতে জন গ্রিশামের নতুন উপন্যাস। শোবার পোশাক পরে ওয়াজেদ ঘরে ঢুকতেই সাবিনা বইটা নামিয়ে রাখল। ‘এক্টটা কथা জিজ্ঞেস করতে পারি？＇

বিছানার পায়ের দিকে বসে হাতপায়ে লোশন ঘষছে ওয়াজেদ। ＇কি？বनো।’
‘রোবটটা কেমন যেন প্রাণহীন！যন্ত্রের মত।’
＇यন্র যম্রের মত হওয়াই তো ভাল！’ ওয়াজেদের চোধে কৌতুক।
‘কিম্ম একটু আবেগ পাকলে মনে হয় বাচ্চাদেরকে আর একটু ভাল বাসতে পাব্রত!’

बয়াজেদের চোশে আর নঘু কৌতুকের চিহ্ন নেই, আছে ৩দ্র ইস্পাতের্থ কাঠিন্য। "যেটা বোঝো না, সেটা নিয়ে তর্ক কোরো না। সাথী ఆর্ব পার্সোনালিটি-মডিউলের সজ্গে মিল রেণে ডেড্লেপ করা কিছ্ম কৃব্রিম आবেগ অনুভব কর্রতে পারত। সেজনন্যইই গলগোম বেধেছিন। তুমি ঢো জানো, স্যাবের এক বিজ্ঞানীর প্রেমে পড়েছিল সে-সেটাও ছিম গবেষণারই একটা অগ। কিন্ভ একইসসে সে ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছিন আর এক্জন মহিনা বিজ্ঞানীর প্রতি। ওর ধারণা ছিল সেই মহিনা ওর প্রতিদ্বन্টী। শেষ পর্যন্ত একদিন সত্যি সত্যিই আক্রমণ করে বসেছিন। তেমন কোন ক্ষতি কারও হয়নি, ক্তি সরকারী চাপের মুধে প্রজেৃ্টটl পুরো বন্ধ করে দিতে হলো। কি⿵্ত তুমি তো জানো, আমরা সাথীর প্রোর্রামিঙের এই সামান্য ক্সটট उষরে নিয়েছিলাম भুব তাড়াতাড়ি। কিস্ন সরকারের অনুমোদন আর পেলাম না। আবেগওয়ালা রোবট তৈরি করার অনুমতি আমরা আর পাব না, অন্তত आগামী দাশ বছরের মধ্যে নয় ।
'ক্মি এই প্রোটোটইপ যে ভালবাসতে জানে না! বাচ্চাদের তো স্নেহ-ভালবাসার দরকার আছে।'
'বেশি বকবক কোরো না!'
"আমি•বলছি ঢুমি বাচ্চাদের ক্ষতি কর্রছ! মিষ্টি আর পাপ্ম কি তোমার গিনিপিগ?'

সপাটে চড় কষালেন ওয়াজ্জেদ সাবিনার ফর্সা নিটোল গালে। 'शারামজাদী! आর একটা কथা বললে জিড ছিंড়ে নিয়ে আসব!' নিস্পন্দ সাবিনার দিকে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে রাগে গরগগ করতে করতে घর থেকে বেরিয়ে গেলেন ওয়াজেদ। বাথরুমের দিকে যেতে যেতে কি ভেবে সিড়ি বেয়ে নেমে এলেন একতলায়। পিছনের বারান্দার :পাশের ছোঁ র্রমটায় থাকে স্বপ্না, সগ্গে লাগোয়া বাথরুম। নক্ না করেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢূকলেন তিনি ।

ছোট ড্রেসিং টেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে স্বপ্না। খোলামেনা হানকা নীল নাইটি গায়ে, সামনের বোতাম খোলা। ডান হাত বা| २०

বগমের্র নিচে। জয়নায় অর্ধনগ্ন নাব্রীদেহেব্র সোহময় প্রতিবিষ।
ধীব্রপায়ে ఆর্র পিছনে এসে দাঁড়ালেন ఆয়াজ্রেদ, আলজো করে হাত র্রাখজেন কাঁধে। কামनায় জ্বলজ্বন করছে চোথखোড়া। "কি করছ?’
'লুব্রিকেটিং সিস্টেমটা অ্যাডজাস্ট কর্র্, ' একঘেয়ে রিনরিনে কণ্ঠে উত্তর্প দিষ শ্বপ্না।
'জাভেদকে আমি জিজ্ঞেস কব্রিনি, তাই তোমাকেই প্রশ্নটা করছি। তুমি কি শারীর্রিকডাবে পরিপূর্জ?
"বুঝতে পারনাম না।'
'সাথীকে পৃর্ণাঙ একজন নারীর মত করেই ডিজাইন করা হয়েছিল। জাভেদ কি তোমাকেও সেভাবে ডিজাইন করেছে?'
"বাशিকিভাবে आমি যে কোন নার্রীর মতই।"
জড়িয়ে ষরে ওর কাঁধে মুঈ ঘষলেন ওয়াজেদ। আহ্! কি মিষ্টি গক্ধ! কি সুন্দর শরীর তোমার!'
"आপनি কি করছেন তা ঠিক বুঝতে পারছি না আমি।'
‘তোমার তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেস্গ আছে। দেথিয়ে দিলেই শিতে নিতে পারবে। চলো, দেথিয়ে দিচ্ছি।' দু’হাতে. শ্বপ্নাকে কোলে তুমে নিমেন ওয়াজেদ্দ এগিয়ে গেলেন ছাপা চাদর ঢাকা নিভাঁজ বিছানার দিকে।

ওর্না কেউ টের পেল না দরজার ঠিক বাইর্রে অক্ধকার বারান্দায় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সাবিनা। শিকারী বেড়ালের মত জ্বনছে চোখজোড়া।

## চার

সকানে যथারীতি নস্তার টেবিনে বসেছে ওরা। পরিবেশন করছে শ্বপ্না। আলু-কপি-শিম মিশিয়ে খুব মজার একটা সজী রান্না করেছে স্থপ্না, চিজ দিত্যে ডিম ভেজেছে। সজ্গে মুচমুচে পরটা।
'ग্বপ্না দাক্রণ রান্না করে, না? গতকালের बাউ-চিঙড়ীটা তো

একদম একনামার!' কथা বলছেন ওয়াজেদ, চোধ থবরের কাগজ্ৰে, হাতে কফির কাপ।

উত্তর দিল না সাবিনা। মন দিয়ে নাস্তা খাচ্ছে। কি মনে করে শ্বপ্নাকে বলন, 'আমি আজ কফি খাব না, বরং চা দাও।'

আদেশ পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ন স্বপ্না। কফির কাপে শেষ চুমুক

- দিয়ে উঠে পড়লেন ওয়াজেদ, সাবিনান গালে আनতো করে চৌঁট ছूँইয়ে বেরিয়ে গেলেন অফিসের উদ্দেশে। প্রায় সঙ্গে সজ্গে জাডেদ এন ওর কমপিউটার নিয়ে। যেন ওকে দেথেই ঢাড়াহুড়ো করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ন সাবিনা। अফিসের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে স্বপ্নার্র দিকে চেয়ে বলন, আমি যাচ্ছি তাহলে। কোন কিছুর দরকার হলে সজ্গে সক্গে অফ্সে ফোন কোরো, কেমন?'
‘জ্রী,’ এ̈টো পালাবাসন গোছাতে গোছাতে উত্তর দিল স্বপ্না।
দরজা ছেড়ে নড়ল না জাভেদ, ওর সামনে এসে ধমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলো সাবিনা। অবাক চোথে ওকে দেথছে জাভেদ। খোলা চুল দিঢে ঢেকে রাখার চেষ্ঠা করলেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওর ফর্সা গানে आঙুনের লানচ্চ দাগ! নিজের অজান্তেই হাত বাড়ান জাভেদ, 'কি হয়েছে, সাবিনা? ওটা কিসের দাগ?

চমকক পিছ্ম হটল সাবিনা। চকিতে পিছ্র ফিরল। না, স্বপ্না ওদের দিকে পিছন ফিরে আছে, ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। মিষ্টি-পাপ্ধুও নাস্তা ধেতে থেতে স্বপ্নার সজ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত। অপ্রম্ঠুত ভশ্পিতে সাবিনা বলল, 'বাথরুমে পড়ে গিয়়েছিলাম!’
‘আচর্য! এমন সুন্দর মুখটায় কেউ আঘাত করতে পারে? সাবিনা, ఆয়াজেদ সাহেব মানুষ না, প৫!'
'र्मতি?'
'र्ञा? ? কি সত্যি?’
-Өই যে তুমি বলনে আমার মুধটা সুন্দর। সত্যিই 'কি আমার মমবটা সুদ্দর?

ক্তিতে বোঝাই, সাবিনা! দিনদিন তুমি আরও সুন্দর হচ্ছ।'



आমি বুঝতাম না?
‘জাनि না, জাভ্দে। आयाকে आর কিছ্দ জিজ্ঞেস কোরো না। কোন উত্তর নেই আমার কাহে। क্যা কর্রে দিয়ো। পারনে কমা করে দিয়ো আমাক্ ।' ঘি রঙের আাচন উড়িয়ে মাথা নিছু করে বেরিয়ে গেল সাবিনা । টয়োটা স্টারলেট স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী গতিতে ধেয়ে গেল গেটের দিকে।

দীর্घশ্বাস ফেনে দরজা বক্ধ করে দিল জাভেদ। ল্যাপটপ সহ এসে বসল ডাইনিং টেবিমে।
'স্বপ্না আন্টি, আজ আমরা গোল্পাছুট খেনব, কেমন?' চিজমাখা টোস্টে কামড় বসান পাপ্ধু।
'না, ও খেলাটা আমি জানি না। তারচেয়ে বরং প্যাক্যান খেলি, চলো।' সিক্কে প্লেট ধুতে ধুতে জবাব দিল স্বপ্না।
'প্যাক্য্যান তো কান খেললামই!'
এবার তাল দিল মিষ্টিও, ‘মরা গোল্মাছুট খেনব! গোল্লাছুট খেলব!'

হাসল জাভেদ। ‘ঠিক আছে। তোমরা গোল্মাছুটই থেলবে। তার আগে স্বপ্না আন্টির সজ্গে আমার কিছ্ম কাজ আছে। কাজ হয়ে গেলেই আমরা সবাই মিলে গোল্মাঘূট থেলব, ঠিক আছে?'

খুশিতে জাভেদকে জড়িয়ে ধরল মিষ্টি, 'সত্যি সত্যি তুমি খেলবে आम्कেল?'
'্যা, মা, খেলব।' পরম আদরে তুলতুলে শরীরটা বুকে র্জড়ড়ে়ে ধরল জাভেদ। অধু আধাঘন্টা সময় দাও আমকে, স্বপ্না আন্টিকে খেনাটা শিখিয়ে দিতে হবে তো!’~

প্রায় দু’ঘণ্টা পরে বিদায় নিয়ে চলে গেল জাভেদ। গোল্মাছুট খেলে শ্বপ্না বাদে ক্সান্ত হয়ে পড়েছে বাকি সবাই। জাভেদকে ছাড়তে চাচ্ছিল না বাচ্চারা, ওদের বুঝ্কিয়ে নিয়ে রেথে গেল। প্রতিদিন দশটার সময় দুধ-বিষ্কুট খায় বাচ্চারা। দু'জনের সামনে বিস্কুটের প্রেট আর দুধের, গ্লাস দিয়ে স্বপ্না ওদের বসিয়ে দিল ডাইনিং টেবিলেে।

মুঈ বাঁান পাপ্মু। দুটো মাত্র বিস্কুট! নাসিমা আমাদের তিনটে

করে দিত;
‘তিনটে চকলেট-চিপ বিস্কুটে রয়েছে আট পয়েন্ট তিন গ্রাম চিনি আর বারো পয়েন্ট চার গ্রাম ফ্যাট। এই অল্প বয়সেই ফ্যাট আক্রমণ করবে তোমাদের আর্টারি। বুড়ো হবার.অনেক আগেই হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হবে। দুটোর বেশি বিষ্কুট একসজ্গে কিছুতেই খাওয়া যাবে ना।' নির্বিকারচিত্তে রান্নার আয়োজনে লেগে গেন শ্বপ্না। নদ্巾 করল না পপাগপ নিজের বিস্কুট দুটো খেয়ে নিল পাপ্পু। তারপর মিষ্টির প্নেট থেকে ছো প্রেরে তুন্েে নিল একটা বিস্কুট। নিয়েই আর দেরি করল না, ছ্ট লাগান প্পেরুমের দিকে। কাঁদতে কাঁদতে পিছ্ম নিল্ন মিষ্টি, করিডরের মাঝামাঝি এসে ধরে ফেন্লল ভাইকে। তারপর তরু হলো হুটোপুটি। পাপ্পু আকারে একট বড়゙, নিমেষেই মিষ্টিকে ফেনে দিল মাটিতে, জাপটে ধরে রেখেছে। গলা ফাচিয়ে চিৎকার করছে দু'জনেই।

লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এন স্বপ্না। মিষ্টি আর পাপ্বুর দু’হাত ধরে এক ঝটকায় আলাদা করে ফেলল। ভয় পেয়ে কেঁদে উঠন ওরা 'দু’জনই। క্রাক্ষেপ না করে ওদের টানতে টানতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠ্ঠ এল। ওদের যার যার শোবার ঘরে ঢূকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। দুই দরজার মাঝখানে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে পিঠ সোজা করে বসল। বহ্ধ দরজার ওপাশে যার যার নিজের ঘরে বসে আকুল হয়ে কাঁদছে মিষ্টি আর পাক্থ। সে কান্না স্পর্শ করতে পারল না স্বপ্নার নিরেট হুদয়।

ठिক সাড়ে পাঁচটায় বাড়ি ফিরল সাবিনা। বাগানে বা একতनার কোথাও বাচ্চাদের না দেখতে পেয়ে শস্কিতচিত্তে উঠে এল দোতলায়, চীৎকার করে ডাকছে বাচ্চাদের নাম ধরে। করিডরে চেয়ার পেতে বসে থাকা স্বপ্নার দিকে তাকান অবাক হয়ে। ‘কি ব্যাপার? বাচ্চারা কোথায়?'
'ওদের ঘরে। পরস্পরের নিরাপত্তার জন্যে আশস্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওদের আচরণ। ওদের আলাদা থাকাই ভাল।'

ওদিকে মায়ের সাড়া পেয়ে আবার কান্না Өরু করল মিষ্টি আর পাপ্ধু। ছুটে গিয়ে দরজা দুটো খুলে দিল সাবিনা, মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাচ্চাদুটো। সাবিনাকে অবাক করে দিয়ে এক ঝট্কায়
 কর্রে দাড়ান।
 সাবিना।
'নा। ওদের দু'জনকে একসক্xে রাখা যাবে না। নিরাপকার অভাব।
 একঘেয়ে যার্রিক গলায় বলে গেল ম্বপ্ন। একহাতে পিছনে চेনে ধরে जाছ কাंদতে थाना मिళ्टिকে।
'জামি বनছि ওকে ছেড়ে দাও!' এবারে ধ্মকে উঠন সাবিনা। "বাচ্চাদের বাবা-মায়ের आাদশ ఠनচে বাধ্য তूমি."
‘বাবা-মা যদি ওদের निরাপত্তার বিষ্ন घটায়, ঢাহলে বাবা-মাঁ়ের आদে धनঢে বাধ্য নই आমি।

आার সহ করুত পারল না সাবিনা, জোর করে কেড়ে নিতে গেল


 দেয়ান পেকে।

ऐঠাৎ টের পেন মৃর্তিন মত নিथর হর্যে গেছে স্থপ্না, কচে গেছে গলার ওপর চেপে বসা হাতের চপ। घাড় ফিরিয়ে দেখল, সিড়ির न্যানডিঙ্ দাড়़িয়ে আছে ওয়াজেদ। ওয়াজ্জেের হাতে রিমোট কন্ট্রোল, লোজামুজি শপ্লার দিকে তাক কর্া। সাময়িকডাবে ম্পা এখন বিকন।

শ্বপ্নার হাতের বাধ্ থেকে নিজেই বেরিয়ে এল সাবিনা। বাচ্চাদ্র বুকে তুলে নিয়ে শোবার घরের দিকে চলে গেল। এক্বারఆ ঢাকাল না ఆয়াজ্রেদের অপরাধী চোেের দিকে।

পরদিন সকালে জাডেদ বা্ত হয়ে পড়ল স্নাকে নিয়ে। স্টাডিরুম্মের মাঝখানে একটা চেয়ারে বসানো হয়েছে স্নপাকে। ওর মাথার পেছনদিকের भুলিটা भুলে ফ্লেলেছ জাভেদ, একগাদা তার জার यষ্পপাতি দেখা यাচ্ছে মগজ্জে জায়গায়। ভয়ক্রন দেখাচ্ছে;

आার:श্রী.কে-র তিন নষ্বর কোড অনুযায়ী বাচ্চাদের নিরাপজা

निमিত করেছ্রি জামি,' জাভেদের কি একটা প্রশ্নের উত্তরে বলল স্পা ছু এবং খুলিহীন অবস্থায় এখন आার ওকে মানুষের মত দেখাচ্ছে না। , ‘তেমার কোড এক্ম পরিবর্তন করে দিচ্ছি। এখন পেকে কোন অবস্গাতেই মা-বাবার আদেশের বাইরে যাবার কমতা তোমার থাকবে না।' খুলির ভেতরের তারের জभল পেকে ব্যাটারির মত দেখতে একটা ক্যাপসুন বের করে নিন জাভেদ। ল্যাপটপের कী-বোর্ডে ব্যু হয়ে পড়ন ওর দু'হাতের আদ্রে।

অদূরূ দাঁড়িয়ে থাকা সাবিনার দিকে তাকিয়ে আশ্বাসের হাসি হাসনেন ఆয়াজেদ, ‘দেধ্যে, আর ওর্ম হবে না।’
'জাভেদ,' কার্পেটের দিকে जাকিয়ে আছে সাবিনা, 'ওটাকে पूমি ন্যাबে কেরত নিয়ে যাও।'
"আরে, ভফ্যের কি আছে? দেখছ্ ঢো জাভেদ বদলে দিচ্ছে ওর প্রোগ্যামি,' নরম গলায় বললেন ওয়াজ্রেদ
'না, ওটাকে आাম এবাড়িতে রাখব না ।’
'ছেলেমনুযী কোরো না!' প্রায় ধমকে উঠলেন ఆয়াজ্জে, শ্র্রীর হাত বরে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। শোবার ঘরের বিছানায় ছুঁড়ে ফেনলেন সাবিনার হালকা দেহটা। আর কত নাটক কনবে? বলেছি जো, কিছুত্ইই এ পর্যায়ে প্রোজ্টেটা বানচান হতে দেয়া যাবে না!’
'তাহলে আমিও আজ থেকে বাড়িতে থাক্য!
প্রচ জোরে ওকে মারলেন ওয়াজেদ, একরাশ বাসি Fুইইফুনের মত বিছানাंর এক কোণে এলিয়ে পড়ন সাবিনা। ‘কতবার আর বলব, এই প্রেজেষ্য মার্কেটে নামাতে না পারলে দেউলিয়া হয়ে যাব আমি। এテা আমার জীবন-মর্ণের ব্যাপার‘’’

প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে জাভেদ ওর কাজ শেষ কর়ল। ए'একবার পরীশ্শা করে দেখল, প্রোপাম ঠিকমতই কাজ করছে। ত্ষ্যিত্大ে अফ্সিসের উল্দেশে রওনা হলেंন ওয়াজেদ, দরজার কাছে এসে হঠাৎ থ্মকে দাড়ালেন। সাবিনা ঠায় দাঁড়ির্যে আছে সিঁড়িন গোড়ায়। "কি হলো? অফিসে यাবে না? এমনিতেই এক ঘন্টার বেশি দেরি হল্েে গগছে!'

সাবিनाকে এববাব্র দেবে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এম জাভেদ, বলब, "आমি কि尺 आজ সারাদিনই $এ$ বাড়িতে পাক্ব, आপনারা কেউ


চোখ্রে নিরব ভাষায়্য কৃত্জ্জতা জানিয়ে বেরিয়ে গেন সাবিনা। শ্রাগ কর্পে ఆর্ন পিছ্ম নিলেন өয়াজেদ।

র্রাত এগার্যেটটা দশ। ঠিক বিশ মিনিট आগে ग্বপ্নার ঘরে ঢूকেছেন ওয়াজেদ। শোবার ঘরের আলো নিবিয়ে সোফায় দু’পা তুলে বসে आছে সাবিना। পরনে পাতলা লেসের কালো নাইটি। ফরাসী সুগক্কী ছড়িয়েছে শরীরের अं:!কবাঁকে। অপেফ্পা কক়ছে সাবিনা।

घরে ঢूকে স্ত্রীর দিকে এক্বারও না তাকিয়ে সোজা বিছানায় চলে গেলেন ওয়াজেদ।

চুমি কি চাও, বলো তো? কেন ওই রোবটটাক্ক এ বাড়িতে নিয়ে এসেছ?'

চাদর সরিয়ে বালিশ দুটো ঠিক করতে করতে অন্ধকারে ওট্ক দেখার তেষ্ঠা করনেন ওয়াজেদ্। তুমি তো জানো কত বড় ওরুত্বপূর্ণ ট্রায়াল এটा।'
'তুম্Aি কি আমাকে আার ভালবাস না?'
'কি বলছ এসব, সাবিना?’
‘‘ই প্রোটোটাইপটা দেখতে একদম সাথীর মত। সাথীর চেহারাটা কোমারই ডিজাইন করা। তোমার চোব্ ওটা আমার চেয়েও অনেক 'সুন্দর, তাই না?’

৩য়ে পড়েছেন ওয়াজেদ। ঘুমঘুম গলায় বনলেন, ‘কি যা তা বলছ! সাধীকে তৈরি করার সময় একসক্গে বারোটা বডি বানানো হর়্েছিন। স্থেলো এখনও সব ল্যাবেই পড়ে আছে। বাজেটের কथা চিন্তা করে জাভেদ ওখান থেকে একট। বডি ব্যবহার করেছে স্বপ্নার জন্যে, ওতে আমার কোন হাত ছিল না।'

আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাই না? মূর্তির মত আবেগহীন ওই রোবটটাকে তুমি আমার জায়গায় বসাবে!'
‘বাজে বোকো না ঢো! ঘুমাতে দাও!’ পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন পूनর্জ্ম

যथারীতি জাভেদ বসে আছে ল্যাপটপ নিয়ে। সাবিনা-ওয়াজেদ অফ্দিনে চলে গেছে। স্বপ্না ডাইনিং টেবিলে মিষ্টি আর পাপ্পকে নাস্তা খাওয়াচ্ছে বেশ অধ্যনসায়ের্র সঙ্গে। পাপ্রুর ঘুম এখনও ভাল করে কাটেনি, খেতে প्रবन जनीशा।
‘আচ্ছা, স্বপ্না আন্টি, মাঝে মাঝে মাম্মি কাঁদে কেন?' চোখ ঘষতে ঘষতে প্রশ্ন করল পাপ্প্র।
'‘কান্না একটা শারীরিক প্রক্রিয়া,’ একটু চিন্তা কর̧র উজ্জর দিন. শ্বপ্না। জাভেদ কান পেতে ঔনছে।
"আব্ম কেন মাম্মিকে কাঁদায়?'
'ঠিক বুঝ্তে পারলাম না, আর একটু অন্যভাবে প্রশ্নটা করো।' ,
'আব্মু কেন মাম্মিকে মারে?'
‘দুঃখিত, এই তথ্য আমার জানা নেই। তোমার আব্মুকে জিজ্ঞেস বর্রো, উনিই জবাব দিতে পারবেন।'

বিকেলে যথাসময়েই বাড়ি ফিরল সাবিনা। বাগানে স্বপ্নার সক্পে ছুটোছুটি করে খেলছে বাচ্চারা। পর্টে জাভেদের সুয্যুকি। ঘরে ঢূকতেই ল্যাপটপে ব্যস্ত জাভেদের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। হাসল সাবিনা, 'কখন এনে?'
'এই তো, মিনিট দশেক’' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জাভেদ। ‘যদি কিছ্ম মন্ন না করো, তোমাকে একটা কথা জানাতে চাই।'

কাঁধের ব্যাগটা সোফায় ছুঁড়ে দিয়ে ফ্রিজ থেকে ঠাণা পানির জগ বের করতে করতে চকিতে একবার ওকে দেথে নিল সাবিনা’। বলো, কি?’
'সকালে পাপ্ম স্শপ্নাকে জিজ্ঞেস করছি্ল আব্ম কেন মাম্মিকে মারে।'
পানির গ্নাস হাডে থমর্ক গেল সাবিনা। মাथা নিছ করে কি যেন ভাবল একটুম্মণ, তারপর খুব নিচ্হ গলায় বলল, "উজ্তরে স্বপ্না কি यनन?'
'শ্বপ্না ক্লি ষে কোন মানুষের মতই উত্তর দিয়েছে। ও বিছ্ম জাউ না, আব্সুই বল্গতে পারবে।'

কিছ্ৰ বলন.না সাবিনা। সিক্কের কল ছেড়ে চায়ের পানি ডরডে

## 



 किन सालात ना $1^{\circ}$

 अश क्ड़ किन ${ }^{\circ}$
 बुज ना!




 ডাनবাসি জামি। बाমি ওয়াब্েে সাহেরের মভ পষ নই।

 डाल



 বিবारिত जी, জামার বসের ज़i।

 সারা শরীর। মনে হচ্ছে ভেন দूমড়ে মুচড়ে ভেন্ যাচ্ছে ৪র শরীরের
 ৪কে এথনষ ডালবাসে!

## 9175

দুপুর্র ঠিক একটায় জাভেদের সুয্যুকি এসে থামল ఆয়াজ্রেদ হাউজের পর্ট। জাভেদ জানে এসময় পাষ্ম আর মিষ্টি থাওয়া-দাওয়া সেরে ঘন্টা দু'য্রেকেব্থ জন্যে ঘুমায়। স্বপ্না ঘরদোর ঝাড়ামোছা করছে।

স্বপ্নাকে লিভিং-রুমে ডাকল জাভেদ।
পিঠ সোজা করে সোফায় বস্স স্বপ্না জানতে চাইল, ‘ডেকেছেন কেন, স্যার?
'আমার কয়েকটা তথ্য দরকার ।'
'কি তথ্য??
একই ইতস্তত করে জাভেদ বনেই ফেনল, 'ওয়াজেদ সাহেব কি স্ত্রীর গায়ে হাত তোলেন?
‘島ী, হাত তোলেন, মানে আঘাত করেন ।’
'কিভাবে আঘাত করেন?'
‘এ পর্যন্ত চারবার শারীরিকভাবে আঘাত করেছেন। একবার টেবিল ঘড়ি ছ্রঁড়ে মেরেছেন। মিসেস ওয়াজেদ প্রায় প্রতিদিন রাতেই 'কান্নাকাঢ়ি করেন ।'

আর সহ্য করতে পরল না জাভেদ। দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল. ওয়াজেদ হাউজ ছেড়ে। সোজা ফিরে গেল ওর মগবাজারের ফ্যাটে। কাজের, ছেলেটাকে কোথাও দেখা ষাচ্ছে না, হয়তো বাইরে খেলছে অथবা ঘুমিয়ে আছে ওর ঘরে। এসময় জাভেদের বাড়ি ফেরার কথা না। ভালই হলো, এখন কারও মুখোমুপ্ধি হতে চায় না জাভেদ। একাকিত্! ওর দরকার নিরবচ্ছিন্ন একাকিত্!

বেডরুমে এসে সাইডটেবিলের নিচের ড্রয়ার খুলল। পরম যত্মে ছুলে নিन ফিতে দিয়ে বাঁধা একতাড়া চিঠি। ফিতে খুলে বিছানায় ছড়িয়ে দিল চিঠিকলো। ছিটকে বেরিয়ে এল কয়েকটা ছবি। সেই কতকাল আগের মুখ্তর্তি কয়েকটা মুহৃর্ত! মুখ উ̈ছু করে হাসছে সাবিনা,

कि निम्भाপ! कि সज্জ! অসुগायी সृर्यেत्र नानচে आनোয় র্রাनीর মত
 র্রইब এক্রাশ স্মৃতিন্প মাঝখানে।
 বাগানময় ছোটাঘ্রুটি কন্রছে পাপ্মু আর মিষ্ঠি। গার্ডেন চেয়ারে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সস্নেহে ওদের দেখছে সাবিনা। মাঝেমাঝে চেচচচচে়ে উৎসাহ দিচ্ছে। স্বপ্না কিচেনে রান্নায় ব্যगু। ঘूটির দিনে সাধিনা পারতপক্কে শ্বপ্নাকে বাচ্চাদের্গ কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

গেট দিয়ে জাভেদের সুয্যুকি ঢুকতে দেশে কৌতৃহনী চোর্ব তাকাল সাবিনা। আজ জাভেদের আসার কथা নয়।..মম্ধ লম্বা পা ফেমে এগিয়ে আসছে জাভদ। পরনে নেই চিরাচরিত জিন্স্ আর ঢোলা বাদামী শা্ট। अयড্নে বর্ধিত মম্বা চুলে আজ চিরুনি পড়েনি। চোখের কোনে কালি।
'ভান আছ, সাবিনi?' ষুঁটিয়ে «ুঁটিয়ে ওকে দেখছে জাভেদ। সেই একইরকম সতেজ নিম্পাপ মুখ, সদ্যস্নাত ভেজা চুলের ঢালে পিছলে याচ্ছে রূপাनी সূর্य। হালকা বেখ্টেী সালোয়ার-কামিজে ঢাকা কোমল শরীরটার কোথাও কোন মালিন্য নেই।
'এএ সময় হঠাৎ তুমি? কি ব্যাপার?'
'ছুমি ভাল আছ, কিনা দেখতে এলাম। না জানা পর্यম্ত শান্তি পাচ্ছিলাম না।

হাসল সাবিনা। ‘আমি তো ভালই আছি। ঢোমাকেই বরং কেমন পাগল-পাগল দেখাচ্ছে।'

দরজা ঠেলে বেরিয়ে এনেন ওয়াজেদ। পরনে ঘরোয়া পোশাক, হাতে কফির কাপ আর থবরের কাগজ। জাভেদেে দেঙ্েে অবাক হলেন। 'আরে, पুমি এখানে কি করহ? আজ তো তোমার আসার কথা না!'
'স্যার, শ্বপ্নাiক.দু-তিন ঘন্টার জন্যে ্্যাবে নিয়ে যেতে হবে। ওকে নিতে এসেছি আমি।'
‘কেন? ল্যাবে নেবার কি দরকার?’
'দু’একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। इঠাৎ করেই কান
 "কই, आমি তো কিড্র নক্ষ কর্রিনি।"
'বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতেই Ө乡 ভূলপুনো বোঝা যায়। বিপজ্छনক কিছ্ম নয্স অবশ্য। তবুఆ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব Өষরে নেয়া ভাল।
'যা ভাল বোঝো, করো ' কফির কাপ হাতে ফুলের বেড তদাব্রকিতে ব্যু হয়ে পড়লেন ওয়াজেদ।

- ইনোবোটিক্সের দোতলার বা দিকের পুরোটা জুড়েই ল্যাব। ছুটির দিন বনে সিকিউরিটি গার্ড ছাড়া আর কেউই নেই। উ゙দ্ একটা টুনে বসে আছছ স্বপ্না। মাপার পেছনটা থোলা। লাল-সবুজ-নীল তারের অরণ্যে ব্যু জাভেদ। কপালে ঘাম, চোথে একাত্র মনোযোগ।
'কি করছেন, স্যার?' শ্বপ্নার প্রশ্নে চমকে উঠন জাভেদ। মাঝে মাঝ়ে ওকে মানুষের মতই মনে হয়।
‘তোমার প্রোগ্রামিং পরিবর্তন করছি।’ কিছ্ম বলল না স্বপ্না। দশ মিনিট পর জাভেদ জিজ্ঞেস করন, ‘ওয়াজেদ সাহেব যখন সাবিনাকে মারধর করে, তখন ডুমি কেন সাবিনাকে রক্ষা করো না?'
‘আমার কাজ বাচ্চাদের নিরাপত্তা নিস্চিত করা। বাচ্চার বাবামায়ের নিরাপত্তা আমার দায়িত্ নয়।'

ছোট একটা কাঁচি দিয়ে দুটো তারের মাধা একসসে চেপে ধরন জাভেদ। 'বাচ্চাদের মায়ের বিপদ তো বাচ্চাদেরও বিপদ। তাই' নয় कि?
"্যা, স্যার। সেভাবে দেঈতে গেলে মায়ের বিপদ তো সন্তানের্ও বিপদ ${ }^{\prime}$

ঋুশিতে প্রায় নেচে উঠল জাভেদ। 'তুমি কি স্বীকার করো যে ওয়াজেদ সাহেব বাচ্চাদের জন্যে বিপজ্জনক?' ..
'জ্রী, স্যার।'
'ওড গার্ন!' আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ন্ল জাভেদ যজ্রপাত়ি নিয়ে।
পাঁচ মিনিট পরে শ্বপ্না বলে উঠল, স্যার, আপনি আমার সেফটি কোড ওভানরাইড করছেন।' কোন উত্তর না পেয়ে আবার বলল, ‘ছু, ৩২

সময়মতই गপ্নাকে প্ৗৗছে দিল জাডেদ। বাড়িডে তঋন কেউ নেই। त্রী-পুআ-কন্যা নিয়ে কোঝাও বেড়াতে বেরিয়েছেন নাসির ఆয়াজেদ। вদের্প ফিরতে অনেক র্রাত হলো। घুম্ত বাচ্চাদের কোলে নিয়ে घরে
 দেখডে পেয়েই মেজাজ বিগড়ে গেন সাবিনার। কোন কथা না বলে সোজা দোতলায় শোবার ঘরে চনে গেল।

পোশাক পাল্টে শোবার ঘরে এসে ওয্যাজেদ দেখলেন সাবিনা বাইরের্গ সাজ্জ নিয়েই বসে আচ্ছে সোফায়। ব্বামী ঘরে पুকতেই ফুঁসে


মাथায় রক্ত চড়ে গেল ঝট্ট করে। ধমকে উঠলেন ওয়াজ্েে, 'একদম চপ! কোন কথা নয়!’
' 'কেন, आমি কি তোমার দাসী-বাঁাী?’
'চপ কর্ হারামজাদী!' সপাটে চড় কষালেন ন্ত্রীর গালে, তারপর ছুঁড়ে দিলেন ওকে ঘরের কোণে। 'কতবার বসেছি এ ব্যাপারে আর্র একটা কথাও ঔনতে চাই না!’
'স্যার, বাচ্চাদের জন্যে আপনার আচরণ বিপজ্জনক।' চমকে পিছু ফির্রেন ওয়াজেদ। স্বপ্না! কখন ঘরে এসে ঢূকেছে টেব্ব পানানি তিনি! মূর্তিমান বিভীষিকার মত এগিয়ে আসছে! 'আপনার সময় শেষ!'

ড়ুকরে কেঁদে উঠে দৌড়ে বাথরুমে ঢূকে গেল সাবিনা, দরজা লক করে দিল। আতঙ্কিত ওয়াজ্গেদ পি巨্র হটতে লাগলেন। ‘পামো, স্বপ্ন।! आমি তোমাকে আদেশ করছি, থামো!’
.'আপনি বিপজ্জনক মানুষ! आপনাকে थামতে হবে!'
شাঁপিয়ে পড়ে ড্রেসারের উপরে রাখা রিমোট কন্ট্রোলটা তুলে নিয়ে লাল বোতামটা চাপলেন ওয়াজেদ। বারবার। আচর্য! কাজ হচ্ছে না! রাজ্যের বিস্ময় চোখে নিয়েই মৃত্যুবরণ করলেন নাসির ওয়াজেদ। স্বপ্না ఆঁর घাড় মটকে দিয়েছে।

তিন মাস কেটে গেছে। ওয়াজেদ হাউজের জীবনযাত্রা আবার আগের ৩-পুনর্জন্ম

निয়ম্মে স্ব্রে গেছে। নাসিমা লেই आগের মতই বাচ্চাদের দেযাখনা
 মাসের মধ্যেই যেন সব্যুই ভূলে গেছে ম্পান্না নামের রোবটটার ক্থা। नाসित्र अয়াজেদের কथा স্যরণ করে চোখের পানি ফেন্নার মতও কেউ
 গেটটর ফলকেই ত্ৰু ওয়াজ্জেদ নামটা চিরशায়ী হয়ে রইল।

জাভেদ आজকাল বেশির ভাগ সग়য় এ বাড়িতেই কাটায়। বাচ্চারাఆ आা্ধেল বলতত অজ্ঞান। সেদিন বিকেনেও অফিস থেকে यथाরীতি ওয়াজ্রে হাউজে চৃলে এসেছে জাভেদ i সদ্যস্নাত সাবিনা
 কর্木াছ্াম, অयिস থেকে ফেরার পর এবনও চ: খাইনি। তোমার দেরি দে飞্ধে তাড়াতাড়ি গোসল সেরে নিলাম।

মুধ্ধ চোধে চের্যে রইল জাভেদ। জধ্ভেজা মাল আর প্রসাধনীীন, সত্জে মুণ্ে কি নিষ্পাপ দেখাচ্ছ ওকে!
'कि रनো? কथा বनছ ना यে?'
সাবিনার তাড়ায় চমক ভাঙন। লজ্জ্ঞায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি বনল, ‘বাচ্চাদরর দেধখি না ভে? ఆরা কই?'
'नाসিমা পার্কে বেড়াত্ নিয়ে গেছে ওদের্। তুমি বহং হাতমুখ

 ক্রছে। চাল্যের কাপ তুনে নিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিল জাড্দে।
'তোমার কি শরীর থারাপ নাক্?' সাবিনার ঢোখে উеকঠ্ঠ।
'কই, না তে! এমনিই টয়ার্ড হয়ে आছি। কাজের এত চাপ!'
'তাহলে চলো, ওপরে গিত্যে বিশ্রাম নেবে।'
ক্কঁড়ে গেল জাভেদ, না ना, ধাঝ! এখ!নেই গ্গড়িয়ে নেব


কপট র্রাগে ড্র థ্চঁচাল সাবিনা। ‘এধনও তোমার এচ সন্কেচ?’
তাই তে, ভাবন জাভেদ, কিসের এই সঙ্ধোচ? সবাই জানে ওদের



তাइমে, ఆপর্রে याই।'
সাবিनाद्र শোবাद्र घরে চনে এন ఆत्रा। ছিমছাম সুন্দর করে গোছানো। দামী কাঠেব্র আসবাব। র্ ন্নোনো পর্দা আর বিছানার চাদর। বिशानाয় आধশোয়া रल্যে হেডবোর্ডে 户েনান দিল জাভেদ; চুমুক দিলচায্রের্ন কাপে। বিছানান্র অন্য পাশে পা ডুলে বসেছে সাবিना। এত কাছ পেকে ওত্প শব্রীরের সুবাস এসে লাগছে নাকে। চোখ বক্ধ করে বুক ভরে শ্বাস निস জাভেদ। कि সাবান মেখেছে ও গায়ে? নাকি চूমের শ্যাম্পু?
'কি হनো, কथ্ধা বলছ ना যে?'
ঞ্নাनि চায়ের কাপটা সাইড টেবিলে নামিয়ে 'রাথল জাভেদ, হাত বাড়িয়ে ছ্ূেষো সাবিনার সুগঙ্ধ মাখা আছুল। বলল, 'কথা না বলেও তো अनেক किज्ञ বन्म याয়।
‘দাঁড়াও, পর্দাটা টেনে দি। আলো পড়ছে তোমার চোলে।' উঠে গিয়ে পর্দা ঠিক করতে লাগল সাবিনা।

উঠম জাডেদও। জूতো খুলে ছুঁড়ে দিল খাটের তলায়। হাত থেকে ঘড়িটা থুনে নিয়ে ড্রেসিংটেবিলের সেপর রাঈতে গেল। ঘড়ি রেঝে घুরতে গিয়েও घুরল না; চোধ আটকে গেছে ঘড়ির ঠিক পাশেই রাথা ছোট কালো একটা প্যান্নে। একটা রিমোট কন্ট্রোন! ইনোরোটিক্সের ছাপ জ্বলজ্বল করছে নাল বোতামটার ওপর। অবাক হয় রিমোট কন্ট্রোলটা তুলে নিল জাভেদ, 'এটা এখানে কোথ্েেকে এল?'
'ওটা জো ওয়াজেদের। সব সময় ড্রেসিংট্টেবলেই পাকে। আমার্ন ধ*্না নিষেধ।' স্גাভাবিক কঠ্ঠেই বলन স!়িনা; পর্দা নিয়ে ব্যসু।
‘এটা শ্বপ্নার রিমেiটকন্ট্রোল হতেই পারে না, এটা आমি নিজ্ে স্বপ্নার বডির সগ্ৰে নধ্ট করে ফেলেছি। তাহলে কোথেকে এল এটা?? বলত্তে বলতেই লাল বোতামটায় চাপ দিয়েছে জাভেদ। পরমুহূর্তেই শিউরে উঠন। যে অবস্থায় ছিল ঠিক সে অবস্থাতেই পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে সাবিनা, প্রাণের কোন চিছ্ই নেই আয়ত চোখজ্োড়ায়!

এক লাফে ওর সামনে চনে এল জাভেদ। সরসত্থ করে দাঁড়িয়ে পড়ল घাড়ের কাছের কয়ক্টা চুল। কেমন যেন অসুস্থ বোধ করছে, মনে হচ্ছে


নড়ে উঠল স়াবিনা। घनघन কয়েকবার চোথের পাতা ঝেমল।
 ‘आমি ब্রেবট। बেন, पूমি জানতে না?
 জাডেদ।
‘বা রে,' মিষি করে হাসন রোবটটা, 'ডুমিই তো জামাকে তৈর্রি করেছ!’
'না...আমি তৈরি করেছিলান সাধীকে! গোলমালের পর ধ্ধংস করে. ফেनা হয়েছে সাথীকে।
'ना, ఆয়াজেদ সাथীকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। সাথীর য্্রপাতিই आছে আমার মধ্যে, ய্यু চেহারাটা পরিবর্তন করে দিয়েছছ ৩। সাবিনার্গ ব্যক্তিত্নেন্গ সত্গে মিন রেণে আমাকে রি-প্রোগাম করেছে ওয়াজেদ। নাম मित्रেছে সাবিना।
'आসল সাবিনা কোথায়?'
'ওকে খুন করেছে ওয়াজেদ দেড় বছর আগে।’
‘খুন করেছে! উঃ ধোদা! ওয়াজেদ সাহেব সাবিনাকে খুন করেছে!’ দू’शাতে মাপার চूল খামচে ধরন জাভ্দ।
'আর ওয়াজেদকে খুন করেছ তুমি।' এগির্রে এসে ওকে জড়ির্যে ধরল রোবটট, ভূবনমোহিনী হাসি হেসে বলল, 'আমাকে আদর করবে

 ক্কেলেছ! উঃ! কি বোকা আমি!'

आবার এগিয়ে এল রোবট। কি নিখুঁত পরিকল্পনা, তাই না? পুরুষের কামনার সপিনী হিসেবেই তৈরি করেছিলে আমাকে, এ কাজ আমার চেe্যে আর কেউ ভান পারে না, তা তো জানো। আমি শপ্ণার মত आবেগহীনयब্র নই, জাভেদ। आমি ওটার চেয়ে অনেক উন্নত, প্রায় মানুর্রে মতই। ওয়াজেদ আমাকে চায়নি। তুমি চেয়েছিলে। এখন আমি সম্পুণ তোমার। আমাকে গ্রহণ করো, জাভ্দ!’ দু’হাত সামনে বাড়িয়ে এগির্যে আসতে থাকল রোবটটা।

চोৎকার করে ঘর ণেেকে বেরিয়ে গেল জাভেদ। ভূতে পাওয়া

৩৬

## পুনর্জন্ম

## এক

আকাশের্র কোণে শ্রেষ লালিমাইুকও মুছে গেছে একটু আগে, বে কোন มুহূর্ডেই ঝপ করে নেমে আসবে রাত। ডা. হাসান অসহিষ্ণুভাবে বারবার কজি বাঁকিয়ে ঘড়ি দেঈছে। উত্তেজনা সংক্রমিত হয়েছে ওর সহকার্রী ডা. কায়সারের মধ্যেও। দু'জনেই অধীর आথহে ঘন্টাখানেক ধরে অপেক্ষা করছে গেটের পাশে। ঘন্টাখানেক বলাটা ঠিক হলো না, আসমে ওরা অপেক্ষা করছে গত তিনটি বছর ধরে।
'ওই यে, আসছে!' উত্তেজনায় কেঁপে উঠন কায়সারের কণ্ঠস্বর।
সাদা একটা ভ্যান। হেডলাইটের বৃত্ত দুটো একটু একটু করে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। न্যাবকোটের পকেট থেকে ক্রুমাল বের করে মুধ্টা মুছে নিন হাসান। এই ডিসেম্বরের শীতেও দর দর করে ঘামছে সে।

কায়সার হাতের ইশারা করতে ভ্যানটা থামল। জানালা দিয়ে মাথা বের করুল ড্রাইভার, 'মাল কোনহানে নামামু, স্যার?' ভ্যানের গায়ে মাম রঙে লেখা 'ঢাকা পেডিকেল্ন কলেজ।'
'ડেতরে নিয়ে আসতে হবে, ওই যে ওই টেবিলটার পাশে,' নির্দেশ দিল্ন হাসান।

ভ্যান থেকে नেমে এল ড্রাইভার আর তার সঙ্গী। ধরাধরি করে ড্যানের পিছন থেকে কফ্নিনের মত দেখতে কাঠের একটা বাক্স নামাল। বাক্স থেকে পানি চুইয়ে পড়ছে। গেট থেকে ভেতরে উকি দিয়ে অবাক হয়ে গেন ড্রাইভার। বাইরে থেকে দেখতে গোডাউনের মত মন रলেও डেতরটা অত্যাধুनिক य্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো, সিনিঙের উজ্জ্qূ आসোয় চোষ ধাঁধিয়ে যায়।
‘এই জাগাডা কি, স্যার? ডাক্ঞারখানা?’
'ना। এটা এক্টা র্মডক্যাল রিসার্চ সেন্টার,’ বিরক্ক মনে হলো ডা. হাসানকে। 'একটু তাড়ার্তাড় করেন, ভাই।'

ড্রাইভার্র আব্র তার সঙ্গী ধরাধরি করে বাক্সটা এনে রেণে দিল হাসানের নির্দেশিত खায়গায়। ड্যান থেকে লান একটা, খাতা নিয়ে এল ড্রাইভার, সই করার জায়গাটা দেখিয়ে দিল। অবাক চোথে চারদিক দেখতে দেষতে বলন, মরা মাইনসের বডি.দিয়া আপনেরা `কি করবেন?

উত্তর না দিয়ে মনোযোগ সহকারে থাতায় সই করল ডা. হাসান। ওয়ালেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে ড্রাইভারের হাতে দিল, 'কষ্ট করলেন, ভাই সাহেবরা। এটা দিয়ে আপনারা চা খাবেন।’

সালাম জানিয়ে ওরা ভ্যানে ফিরে গেল.। একদৃষ্টে চেয়ে রইল হাসান অপসৃয়মন ভ্যান্ের লাল টেইল-লাইটের দিকে। ডেমরার * কাছাকাছি এ জায়গাটা শহরের ভীড় থেকে দূরে। আশেপাশে কিছ্ম কলকারৃ্ধানা আছে বটে, কিন্ন সম্ধ্যার ষর একেবারে তেপান্তরের মাঠ। কাজের জন্যে আদশ পরিবেশ। গত পাঁচ বছর ধরে এই গবেষণাগারে কাজ করছে হাসান আর তার সহকারী কায়সার। নামে ब্যরকারী প্রতিষ্ঠান হলেও বাজেটের সিংহভাগ আসে প্রাইভেট সেট্টার থেকে। মানবশরীরের মৃত টিস্যু পুনন্গঠন সংক্রান্ত গবেষণায় নিয়োজিত আছে ওরা। তবে কাজের জগ্রগতি সম্বষ্ধে বাই!রর কারও কোন ধারণাই নেই। এমনকি মিনিস্ট্রির হোমরা-চোমরারাও তেমন কিছুই জানে না। প্রয়োজনের খাতিরেই এই গোপনীয়তা।. এদেশে ধর্মোন্যাদ লোকজনের অভাব নেই। হাসান ওর সহকারী কায়সার ছাড়া আর কাউকেই এ ব্যাপার্রি এক তিল বিশ্বাস করে না। কায়সারের সক্গে ওর পরিচয় প্রায় পনেরো বছর আগে। ঢাকা র্মেডিকেল কলেজে কায়সার ছিল ওর তিন বছরের জুনিয়ার। তখন থেকেই সে আকৃষ্ট হয় কায়সারের সততা আর কর্মনিষ্ঠার প্রতি। সময় এলে সে নিজ্জেই কায়সারকে বেছে নিয়েছিল সহকারী হিসেবে। এই ক'বছরে ওদের সম্পর্ক বষ্ধুত্বে রুপ নিয়েছে।

পাতলা नেটেক্সের গ্লো্স্ পরতে পরতে কায়সারের চোথে চোথ রাখল হাসান, বলল, 'চল, তাহলে ওরু করা যাক।'

## दूर

 মৃতদেহট।। এয়ারটাইট কাঁচের ঢাকনার নিচে ব্যে মৃত নয়, घूম্ত এবটা মনুষ। यজ্রপাতি নিত্যে ব্যু কায়সার, সময় এখन হীরের চেয়েও দागी।
 आলম। বয়স-ছাপ্পান্ন। ম্যাসিভ করোনাযী। কোন ধরনের সার্জারী


একসারি সুইচ দ্রুতश্রাতে অন করতে করতে কায়সার জানতে চাইন, ‘ঠিক কখন মারা গেছে?’
 पूकिয়ে রাখা হয়েছিন। आাশাকরি খুব বেশী সেল্ ডামেম হয়নি। বাকি आমাদেন অগ্য!
 শ্দ করে। আমি তৈরি।

দ্রতহাতে প্রোটকটিড গিয়ার পরে নিন দিজনে, স্টাব্য রেডিয়েশনের জন্যে সতর্কতা। হাসান বুড়ো আঙ্লু তুলে ইশারা করতে প্রতুত্রে বুড়ো আঙ্রুন দেখাল কায়সার, বিড়বিড় করে বনে উঠন, ‘‘िসমিन्মाহ़!’ বুড়ে। आঙ্̧ুলের ডগায় চেপে ধরল কন্ট্রোল প্যানেলের লাল বোতামট।

সজ্গে সজ্গে যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল যয্রপাতি৫লো। সিলিং থেকে निচে নেমে এল স্ক্যানিং প্যানেল। ঢৌধাঁধানো হানকা নীল জালো घूরে বেড়াতে שরু করেছে কাঁচের ঢাকনার নিচে শোয়ানো মৃতদেহের ఆপরে। কন্দ্রোল প্যান্নেের নাল-সবুজ বাতিঔলো নিয়ে ব্যু হয়ে উঠ্ব: ওরা দু’জন, চোধ পড়ে আাছে মনিটরে।

ठिক তিন মিনিট পর জোজবাজীর মত থ্ৰেমে গেন য়্রপাতিব্র গর্জন, भूनর্র্যव

निডে গেল আসোর বিচ্চুর্রণ। মনিটরে চোষ রেঞে হাসান বমল, 'সব ড্যামেজড্ সেল্ই রিপেয়ার হয়েছে। এবার ভ্বাড রিপ্পেসমেন্ট সিস়ট্মেটা চালু কর্রে দাও, কায়সার ।'

দ্রুতহাডে প্রোটেকটিড গিয়ার খুলে ফেনল Bরা দॅ’জনেই। মৃতদেহের্র এখানে সেখানে ফিট করা টিউবӊলো ভরে উঠতে ৩রু করেছে পানির মত স্বচ্ছ আর লালচে সচল ত়রন পদার্থে।

ঠিক পনেরো মিনিট পরে মনিটরের দিকে চেয়ে লাফিয়ে উঠল হাসান, বডি টেম্পারেচার বাড়ছে! চুয়াত্তর পয়েন্ট দুই ড্গ্রী ...অষ্ঠাশি পয়েন্ট চার...’

ঝট্ করে দু'জনে কালো চশমা পরে নিল। অভিজ্ঞ পিয়ানোবাদকের মত দশ জোড়া আঙুল ঝড়ের বেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে কন্ট্রোলপ্যাননলে। নীলচে-সাদা বিদ্যুৎতরঞ্গ ঝলসে উঠল কাঁচের ঢাকনার নিচে।

সম্মোহিতের মত চেয়ে আছে হাসান মনিটরের রীডিংসের দিকে। পাঁচ সেকেড্ড পর ফিসফিস করে বলে উঠন, ‘কোন পরিবর্তন নেই!’ পুরো গবেষণাগার শীতাতপনিয়ন্রিত, এর মধ্যেও হাসান দরদর করে घামতে ঔরু করেছে।
'চারশোতে দিয়ে দেখি,' অনুমতি চাইল কায়সার। মুণে কিছ্র বলল না হাসান, খধ্র মাথা ঝাঁকাল। কালো চশমার আড়ালে ওর চোখ ঢাকা, কিন্ত ঠোটের কোণে হতাশার চিহ্ন স্পষ্ট।

সাপের মত কিলবিল করে উঠল আলোর রেখা। ভোজবাজীর মত নড়ে উঠন মৃতদেহের বাঁ হাতের কড়ে আঙূল!
'রি<্রেক্স!' প্রায় চীৎকার করে উঠল কায়সার।
'घনে হয় না।' ধীর পায়ে এগিয়ে এল হাসান, শায়িত দেহের পাশে। কাঁচের ঢাকনা তুলে «ুঁকে পড়ন ভেতরে। না, জীবনের কোন চিহৃই নেই। দীর্घশ্বাস ফ্েেনে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেল হাসান।

ঠिক তক্ষুনি শব্দ করে ফুঁপিয়ে উঠন দেইটা। দীর্ঘদিন ধরে এই যুহূর্তটার্ন জন্যে অপেকা করে আছে, তারপরেও ভীষণ.ভয় পেয়ে একপা পিছিয়ে গেন হাসান।

থাবি খাবার মত হাঁসফাঁস করছে, চোখ দুটো সম্পূর্ণ থোলা।

## ভাবজেশহীন চোনে চেয্েে জাছে লোকটা ৫দের্র দিকে। <br> 'ওয্রেলকাম ব্যাক,' सिসফिস করে বলম হাসান।



## ठिन

 जাनম। ছৌ্ট বাচ্চার মত তাঁকে বোঝাবার চেষ্যা কর্ছে কায়সার।
'জাপनারা কে, বলুন তো?' ধ্রায় ধমকে উঠলেন ভ্র্নোক। শুরীর্র

'এটা এবটা প্রাইভেট মেড়িকেন ফ্যাসিলিঢি,' এঝম. ইতস্তত করে
 5. राসাन आার ఆ ড. काয়সার !
'आমি বাড়ি যাব,' উঠ্ঠ বসার চেষো করলেন ब্রফিক্লু জাनম। গলা পর্যভ টানা কম্মধটা অসে পড়ল।
'आর্র, দাঁড়ান দাঁড়ান, কন্নছ্ন কি!' কায়সার জোর করে তাঁকে. Өইয়ে দিল বিशনाয়।

 করেছে, তাই না?'


‘কোন চিঙ্যা করবেন না, आাপনি, এবমু ভাল হলেই ওদেরকে দেখธ্ পাবেन।’

 ড্দ্রোককে।



বর্ণে সত্যি। गত পাচ বছর ধরে আমি আর আমার সহকারী এথানে ক্রাय্যनिক সাসপেনশन निয়ে গ়বেষণা করছি!:

র্রফ্কিলু आলমের্গ বিমূঢ় দৃষ্টি লঙ্ষ্য করে কায়সার ব্যাষ্যা করার ভগ্রিতে বনল, ‘అনেছেন বোধহয়, आজকাল বিদেশে মৃত্যুর পর অনেকেই নিজ্রেদের মৃতদেই <্রোজেন করে রেথে দিচ্ছে। ভবিষ্যতে यদি কথনও নতুন টেকনোলজির সাহায্যে পুনর্জীবন লাড, করা যায়, এই आশায় ।'

তারমানে আমার মৃত্যুর পর আপনারা আমার মৃতদেহ ख্রেজেন করে র্রাখবেন!’ ভয় পেয়েছেন রফ্কিলু আলম, ঘনঘন এদিকওদিক তাকাচ্ছেন।
'না না, তা নয়। আগে পুরো ব্যাপারটা ঔনুন।' আশ্বাস দেবার ভभ্পিতে র্রফিকুল আলমের বাহুতে হাত রাখল হাসান। ‘বছর তিনেক আগে আমরা নতুন একটা পদ্ধতি আবিষ্ষার করে ফেলি, যার সাহায্যে বিভিন্ন ভাইটাল অর্গানের মৃত টিস্যু মেরামত করা যায়। এ পর্যন্ত ত্ধু জীবজন্জ্র উপরই আমরা পরীক্ষা করেছি, আশাতীত সাফন্যও পেয়েছি। মনটাকে একটু শক্ত করুন, আলম সাহেব। আপনাকে একটা কধা বলা দরকার। আজ সকাল ঠিক আটটটা বিশ মিনিটে আপনি ইন্তেকাল করেছেন। জপনার স্ত্রী হাসপাতাল কর্ডৃপক্ষকে জানান ঝে আপনি আপনার মৃতদেহ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে দান করে গেছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজকে। এদেশে এতবড় মহৎ কাজ আর ক'জনে করে, বলুন! প্রায় সঙ্গে সজ্গে আপনার দেহ ফ্রেজেন করে রাখা হয়। গত তিন বছর ধরে এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছি আমরা। আপনার র্র্রি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।’

হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন রফ্কুল আলম ।.
3
'তার মানে...আজ সকালে...'
'জাপনার यদি কোনরকম সন্দেহ পাকে, ডেথ্থ সার্টিফিকেটও আমার কাছেই আছে।'

দীর্घশ্বাস ফেলে চোখ বুজলেন তিনি। তারপর জানডে চাইলেন, 'আমার স্ত্রী...বাড়ির नোকেরা কি জানে আমি বেঁচে উঠেছি?'
'नা। আমরা তিনজন ছাড়া এ ব্যাপারে' আর কেউ কিছ্র জানে না।'

यদি এষন বাড়িতে একটা ফোন কর্রি, চিত্তা করে দেথেন তো কি এঝটা হুলস্টুন পড়ে যাবে!' ম্মান হাসি ফুটে উঠন তার অকনো ঠঠাটের কোণে।

হাসান আর কায়সার দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করন। এক্টু ক্েেশে গলা পরিকার করল কায়সার, তারপর পীরে পীরে বলল, ‘একটা ব্যাপার আপনার জানা দরকার 1 आপনাকে আমরা রিতাইভ করেছি বটে, কিন্তু খুব সীমিত সময়ের জন্যে।'

চমকে উঠলেন তিনি। হতভম্ব হয়় হাসানের দিকে তাকালেন।
উপরনিচে মাথা ঝাঁকাল হাসান। দৃষ্টিতে গভীর সমবেদনা। ‘⿰ুব বেশীক্ষণের জন্যে আপনাকে ষরে রাখার ক্ষমতা আমাদের নেই!
‘ঠিক কতক্ষণ?’ রফিকুন আলমের লালচে ফোলা চোখের কোলে ভয়ের ছায়া। ‘পাচ বছর? এক বছর? কয়েক মাস? কি হলো, কथা বলছেন না কেন? কয়েক সপ্তাহ?’

দীর্घশ্মাস ফেলল কায়সার। 'সশ্ভবত দিন দু’য়েক। কয়েক ঘন্টা এ্রিক-ওদিক হতে পারে, তার বেশি নয়।’

রফিকৃল আলমের ক্সান্ত চোখজোড়া পাথরের মত ভাবলেশহীন। বরফের মত শীতল তাঁর ডান হাতে হাত রাখল হাসান।

## চांद

একগাদা পিনাট-বাটার টোস্টে মাখাত়ে গিয়ে মুখে-হাত়ে একাকার করে ফেলেছে টুকটুক।
‘দ্যাথো তো কাও!’ বিরক্ত হবার বদলে মেয়ের বাটার-মাখা বিপন্ন চেহারা দেতে হেসেই বাঁচে না মিলি। ভেজা ন্যাপকিন দিয়ে যত্ল. করে মুছে দিতে লাগল। নাস্তার টেবিলে এত দুষ্টু কি করো কেন বলো তো, ইুক্টুি সোনা?
' ‘া রে! দूষ্টুমি করলাম কখন?’ পনি-টেইল দুলির্যে আদুরে একটা তপ্গি করল ছ"বছ্রের মিষ্টি মেয়েটা। "বেশী করে না থেলে যে বড় भूनर्बन्ম

इওয়া याয्र ना！তাই ना，বাপি？＇
চায্রে চুমুক দিতে দিতে একগাদা কাগজে চোখ বুनাড্ছে হানান। অन्যমनক্কভাবে বনম，＇ॅं। ठিক বनেছ，মা।


 যেন এ বাড়িতে ধেকেও নেই। কাজ ছাড়া ওর জীবনে কোন ক্ছিহ্রই যেন ৫রুত্ব নেই। মেয়েটাকে মিলি একাই মানুষ কব্রছে．বলতে গেনে। মাঝে মাঝেই হাসান টানা কয়েকদিন বাড়ি ফ্রে না，গবেষণাগার্রেই পড়ে থাকে। প্রথম প্রথম মিনি আপত্তি করত। রাগ－অডিমান কান্নাকাটি সব অস্পই প্রয়োগ করেছে，কোন মাভ হয়নি i তারপর ইকটুক্নের্থ জন্মেপ্র পর ওকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে，মেনে নিয়েছে হাসানের্প সংসারের্র প্রতি উদাসীনতা। তারপরেও মাঝে মাঝেই ভীষণ মন ধাব্রাপ করে，त্龴⿵⺆⿻二丨冂刂 হিসেবে ఆর তো অনেক বেশি কিছ্ূ পাওয়ার ছিল । বিজ্ঞানীদের্থ স্ত্রীদেব্র কি সুभী হতে নেই？

শব্দ করে＇ফোন বেজে উঠন। নাস্তার প্পেটটা ঠঠনে দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে ফোন ধরল হাসান। চায়ের কাপ হাতে ওকে দেধতে
 সুদর্শন। প্রায় ছ’ফিট লম্বা সুঠাম শরীর，চোথে ভার্রী চশমা，ఠধ্ কানেন্থ দু’পাশের চুলে রুপানী আভাস। তাতে যেন ব্যক্তিত্বট। বেড়েছে।

স্ত্রীর চাহনি অবশ্য হাসানকে স্পর্শ করহে না। মনোযোগ দিয়ে ফোনে কথা বলছে সে，＇．．．হ্যা．．．खধ্ৰ মাইল্ড্ সিডেটিড，আর্র কিছू না••কিছ্র করার নেই．．．কোনরকম সাইড রিয়্যাকশনের ঝুঁকি নিতে চাই না．．．হ্যা•• आমি আসছিi＇রিসিভার নামিয়ে রivল হাসান।
‘কে，কায়সার ভাই？’ জানতে চাইল মিনি। ‘উনি তো বহুদিন এদিকে আর আসেন না। একদিন সজ্গে করে নিয়ে এসো，ভাত ধেয়ে याবেন।

বেডরুমের দিকে যেতে যেতে হাসান বলন，‘ঠিক আছে，＇্তকে বলব। একসেট＜্রেশ শার্ট－প্যান্ট দাও তো，এক্ষুনি বেরুতে হবে।＇

আজ ছ্রটির দিন，গত＇সপ্তায় তুমি মেয়েকে কথা দিয়েছ আজ
 চেপে द्राభতে পার্রক় ना মিলি।

 কट্যেক দिनে® आাম সময় পাব ना। যুঝनে, মিनि, সাংঘাতিক একটা
 এসেছি। পর্রীশাটা ভালভাবে শেষ হনেই তোমাকে সব খুলে বনব।'
 ना, সেটা কি ठিক হচ্চে? Ө্র स्रूज্নের ফাংশানেও গেলে না...' মিলির্র कष匕 চাপा द्राभ।
 কয় টুব্টুক বেডরুমের দর্রজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চট্ করে• ৫াে কোলে তুলে निল। চিড়িয়াখাनায় आর একদিন याব জাयরা, ঠिক
 किनে निड्यে आসय।


 आামমারি থেকে বের করে একটা বাদামী চামড়ার বাশ্স দিল মিলি ওর
 অনেক রাত করবে ফিরুত। এটা সক্পে রাধ্যা, ছাহলে এবদু নিপ্চিস্ত इ弓 आयि।

চামড়ার বার্স্সে ছোঔ একটা বেরেটেট আছে, জানে হাসান। মিলিই জোর কর্রে লাইসেপ করিয়েছে, ওর এক মিলিটারি মামাকে দিয়ে
 ক্রোর পৰে একদन ডাকাতের হাতে পড়़ছিন হাসান। রাত প্রার मूढো, রাা্তা आট্টে দাঁড়িয়ে ছিন ওরা। গাড়ি পামাতে বাধ্য হয় হাসান। घড়-মানিব্যাপ তো গেছেই, বেধড়ক মার গেয়ে রাঙ্তায় অজ্ঞান হख़ে পড়ে ছিন সারারাত। সেখান থেবে হাসপাতাে দশদিন। বাড়ি

 হাসান, কোনদিন ఆটা ব্যবহাত্র করাদ্র কথা চিত্তাও কব্রে না। বেশীরডাগ সময় आলমারিতেই তাनाবक्र अবস্থায় পড়ে बাকে জিনিসটা।
.कथा ना বাড়ি़িয় বাঙ্সটা निল হাসান। গাড়িতে উঠঠ গ্মাড্স্ কস্পার্টমেন্টে রেবে দিল। তারপ্র বেমালুম ভূনে গেল ওটার কপা।

## भाँ

টেবিলে মাথা রেঙে ঘুমিয়ে পড়েছে কা⿸্যসার। হাসান শব্দ করে হাতের ব্রিফকেসটা টেবিলে রাধতেই ধড়মড় করে উঠে বসল। ওর রাতজাগা ক্সান্ত চেহারা দেچে মায়া হলো হাসানের।
'কি খবর, ক্কায়সার? পেশেন্ট কেমন আছে?’ বলতে বলতে বিছানায় শোয়া র্রীফকুল আলমের দিকে এ৩ুলো হাসান।

লম্বা একটা হাই চেপে কায়সার বলন, ‘এখন ঘুমাচ্ছে। কিন্ভ তথন আমি সত্যিই আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আর কতক্ষণ টিকবে কে জানে!’
"যতক্ষণই টিককুক না কেন, আমরা তো একটা ইতিহাস সৃষ্টি করে ফেলমাম! সেটাই বড়কথা। মনিটরের রীডিংশুলো পরীশ্ষা করছে হাসান। বডি টেম্পারেচার দেখছি এথনও অনেক নিচে।’
'হানান ভাই, ভদ্রনোক কাঁদছিনেন ।'
 বাহু আর ঠোটের কোণে লালচে দাগড়া দাগড়া দাগ ভেসে উঠেছে। মন দিয়ে সেওকো পরীক্ষা করতে ল!ল্ল হাসান।
'আমার মনে হয় ওঁর বা!ড়ডতে একটা ধবর দিলে ভাল হয়।'
ঝট্ করে মাথা ড়লন হাসান। 'অসম্ভব।'
'হাসান' ভাই, নিন্তা করে দেখেন,' অনুনয়ের ভপ্পিতে বলন কায়সার, 'বাড়ির় লোক্জনকে কাচ্ছ পেশে হয়তো উনি মনে জোর পেতেন।'
‘কোন প্রশ্নই ওঠ" না $1 \cdot$ ఆंর त्र्री यদি একবার জানতে পারেন, ঢাহলে আমও याবে ছলাও যাবে.। ছিনিয়ে নিয়ে यাবে, এধান থেকে। শেষ মুহূর্ডে কিছ্হুেই এতবড় একটা ঝাঁকি নিতে পারব না आমরা। ওরা জানে ভদ্রলোক নিজের মৃতদ্দু দান করে গেছেন বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে, তার বেশী কিছ্হ জানার কোন দরকার নেই।'
'ক্সিন্ঠ একসমসয় তো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিতেই হবে। সেজন্যে কাগজপত্রও ঠিক করা দরকার।
‘এই মুহৃর্তে কাউকেই কিছু জানানো যাবে না। আগে পুরো এঞ্জপেরিমেন্টটা শেষ হোক। না হলে মিনিস্ট্রিক্র গাড়নঔলোই সব ক্রেডিট নিয়ে নেবে...'

আচ্মকা ধনুস্টংকার রোগীর মত বেঁকে গেল রফ্কিকুল আলমের অচেতন দেহটা, ঘড়ঘড় শব্দ বেরুচ্ছে গলা দিয়ে। লাফিয়ে উঠল কায়সার, দ্রতহাতে ইনজজেকন রেডি করছে।
‘কিি, দিচ্ছ?’ মাথা ঠাণ্জা রাথার চেষ্টা করচে হাসান। বিপি" নাইন্নটি ওंভার সিক্সটি ফোর।
'ল্যানিকেইন। একৃশো এম.জি.,' বলতে বলতে ওষুধটা ইন্জেক্ট্ করল কায়সার, সরাসরি হাটে.। পুরো সাত মিনিট ধরে যমে-মানুষে যুদ্ধ চলল। ঠিক 弓লেকট্রিক শক্ দেবার আগের মুহূর্তে খুক-খুক. করে কেশে উঠলেন রস্কিকুল আলম। বঁশশপাতার মত কাপাছে শরীরটা।
 গড়িয়ে পড়ল! কায়সার তাড়াতাড়ি ক্কস্বল টেনে দিল তাঁর গলা পর্শন্ত। শরীর দুমড়ে বেরিয়ে আসা কাশির ধাক্ধা সামলাতে সামলাতে হু-হ করে ক্রেদে উঠলেন্ন তিনি। ‘কেন…কেন খ্রম করে কষ্ঠ দিচ্ছ, বাবারা...ルার যে সয়্য করতেে পারছি না...’

একযোগে চমকে উঠল হাসান. আর কায়সার। রফিকুন আলমের চোটের কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কাঁচা রক্ত।
‘র্তিফিশিয়ান রেসপিরেটরি সিসটেমটা খুলে নেয়া উচিত।'
มনিটর থেকে চোধ তুল্ে অবাক চোঁে কায়সারের দিকে তাকান্ত शाসান, 'কি বनলে?’
 মত র্রiित्र দেयাচ্চে কায্যসার্रকে।
 ফেনो মানে এতদিনের্গ সব পরিশ্রমই জজে ফেনে ছেয়া!’
‘হानान ভাই, आপনি याকে সাবজেষ রলছেন,' তাঁর একটা নাম आহে। এ, অব ৃায় উनি বেচচে থাকতে চাইছেন না। আমাদের উচ্চি बंকে সম্মানের্গ সজ্গ মরত্রে দেয়া। ${ }^{\circ}$
'बाমো, কায়সার,' ধমকে উঠন হাসান। ‘এটা আমাদের ব্যক্তিগত পছ্দন্দ-অপছন্দের্র ব্যাপার নয়। আমরা বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের ক্ষের্রে বিন্রাট একটা অবদান ব্রাঈতে यাচ্ছি। চিন্তা করে দেখো, রएিকুন आनমের্র নাম ইতিহাসে অমব্র হয্রে পাকবে। সেটাই তো সবচেয়ে বড় সম্মান ।'
'ভ্দ্রনোক কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁকে শারীরিকভাবে এভাবে কষ্ঠ দেবার কোন অধিকারই আমাদের নেই।'
‘কায়সার, সারারাত ঘুমা৫নি তো, তাই মাথা গরম হয়েছে। যাও, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নাও। আমি এবানে আছি।' মনিটর আর को-বোর্ড निয়ে ব্যু হয়ে পড়ন হাসান। অসহায়ের মত কিচ্মহ্ম চেয়ে রইল 2. काয়সার, ঢাব্রপর পোশাক পালটাবাব জন্যে লকারের দিকে চনে গেল ।

কিছুক্সণ পরপরই রফিকুল আনমের ভাইটান সাইন পরীক্ষা করে দেれছে হাসান। অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। আধো ঘুম আধো জাগরণে কেটে যাচ্ছে মূন্যরান সময়। চামড়ার মালচে গোল দাগওলো এথন ঘায়ের মত দেখাচ্ছে, নিচে পুঁজের চিহ্ন।
‘আহৃ...’ কক্কিয়ে উঠলেন রফিকুল্ন আলম।
'এই তো ঘুম ভেঙেছে, কেমন আছেন, বনুল।' দ্রুত এগিয়ে গেন হাসান বিছানার কাছে।
"ঘूম...কেন আমার ঘুম ভাঙালে...বাবা...আমি যে আর বাঁচতে চাই না...উঃ! বড় কষ্ঠ..' দूর্বল হাতে নাকের টিউব সরাবাব চেষ্টা করলেন।

তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরল হাসান। সমবেদনার হাত রাখন কপালে। 'অবুঝ হবেন না, আनম সাহেব। আমি জানি পেশায় আপনি. একজন

लियকক, आজীবन ছাত্র মানুষ করেছেন। निজের মৃতদেছ দান করে গেছেন বিজ্ঞানের সেবায়, তাতেইই বোঝা যায় কতবড় একজন অসাধারণ মানুষ आপনি। আলম সাহেব, বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বর্ণাফ্রর্র জাপনার নাম লেچা থাকবে। চিন্তা করে দেখুন, কত বড় সৌভগগ্যের ব্যাপার সেটা।
‘সৌভাগ্য...আगার না আপনার?’ अসহ যন্ত্রণায় ঠোঁট বাঁকালেন র্রফিকুন আলম। 'আপনি আপনার নিজের নাম নিয়েই বেশী চিন্তিত, তাই না?’ কাশির দমকে বেঁকে গেল শীর্ণ দেহটা, একগাদা তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ন কষ বেয়ে।

সল্ধের আগেই ফিরে এল কায়সার। তার ঠিক চার ঘন্টা চল্লিশ মিনিট পর দ্বিতীয়বাররর মত মৃত্যুবরণ করলেন রফিকুল আলম। দ্রুতহাতে মৃতদেহট্ট রিজুভিনেশন চেম্বারে তুলে ফেলল হাসান।

অবাক হয়ে গেল কায়সার, ‘কি করছেন, হাসান ভাই?’
দ্রুতহাতে যন্ত্রপাতি ঠিক করতু করতে হাসান জবাব দিল, আবার চেষ্টা কंরে দেখি, যদি আর চব্বিশ ঘণ্টা বাঁচিয়ে রাখা যায়!’,

ঠिক আধ ঘণ্টা পর হাল ছেড়ে দিল হাসান। রফিকুল আলম আর বেঁচে উঠলেন না। পুরো সময়টা পাধরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল কায়সার।

আরও ঘন্টা চারেক পরে ক্লান্ত হাসান বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলো। ল্যাবের ঠিক সামনেই ওর টয়োটা স্প্রনটার পার্ক করা। সারাদিনে একটা স্যান্ডউইুচ ছাড়া আর কিছ্ছই পেটে পড়েনি, ভীষণ থিদে পেয়েছে। মিলি নিশয়ই এত রাত পর্যন্ত জেগে ন্নেই। ফ্রিজে হয়তো খাবার্-দাবার কিছু পাওয়া যাবে, চিন্তা করতে করতেই দরজার লকে .চাবি ঢোকাল হাসান। পরমুহৃর্ত্ই ভয়ে হাত-পা ঠাधা হয়ে গেল। কানের পেছনে শীতল ধাতব স্পশ।
'ওয়ালেটটা দ্যান‥তেড়িবেড়ি' করলে খুলি ফুটা হইয়া যাইব!' ক্ঠঠশ্বরেই বোঝা গেল হাইজ্যাকারের বয়স বেশি নয়।

দ্রততহাতে পকেট হাতড়াতে লাগन হাসান। ‘এই যে
8-পुनर्बन
8
 চেষ্যা করगছ जে।









 ডালপাতার जেপাই ছেলেটােক বাগে আন্গ কঠিন কোন ব্যাপার না।

 যেন বিশ্শাসই করडে পারছ্থ না র্সত্যুই গুলি চালিয়েছে। দিশেহারার মত এদিক-ওদ্কক অাকান ছেলেটা, जারপর এক ছুটট রিলিলায় গেল রাতের অঞ্ধকারে।








 প্রাब ঢোধজ্রোড়ায় উদ্বেগ আর ভয়।
'এヌন কেমন লাগছে, হাসান ডাই?’
পুহৃর্টে সब মঢ়ন পড়ে গেল, তাড়ার্তাড়ি হাত দির্রে বুকের কাছটা

‘বুদেটটা বের করে ফেলেছি, টিস্যু ড্যাম্ম ঞূব একটা হয়ান। সবই মেরামত করা গেছে। ছাসান ভাই,' একুট ইতস্ঠত করন

 এर्नाइए आপনাকে।

 চেতর। বा হাতে বুকের ব্যানডেজেটা স্পর্শ করল। প্রায় অர্ত্তাদ কার উঠল, ‘কেন আমাকে বাচালে, কায়সার? আর একটা দিনের জনে; बেंচে থেকই বা fক रবে? উঃ...আমি आর ভাবতে শার্র! না!’

अন্নক কম্ধে চোখের পানি চেপে রাখল কায়সার, এক হ!ঢু ऊডড়ি়় ধর়ল হাসান্র ডান হাতটা। ‘এছাড়া আমার অরর ‘ককছুই করার

 পার। আハগ่ থেকে কিচুই বলা যায় না।'
'সান্ত্রনা দেবার দরকার নেই, কায়সার। আমরা দু:জনাই জানি ঠিক কতক্ষণ আমার আয় আছে।' নিদারুণ হতাশায় চোঈ বুজ্জল হাসান ;

হানান্র গাড়িটা পড়ে রইল পর্চে, कায়সার জর গাড়িতে ক<র পুनর্জন্ম

হাসানকে বাড়ি পৌছে দিল। প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। ছোঁ একত্া বাড়িটাকে কেমন শান্ত আর পবিত্র দেখাড্ছে। Өই বাড়ির সুন্দরী মহিনা आর দেবসিখ্র মত মেয়েিি কি জানে ওদের জীবনে কত বড় একটা দুর্ঘটনা घটে গেছে!

গাড়ির দরজা খুমে নামতে গিয়েও ইতস্তত করল হাসান । স্টিয়ারিং ছেড়ে সোজা হয়ে বসল কায়সার, দাঁড়ান, आমি আসছি।'

ना ना, সাহাय্য नाগবে না । ক্নু कि জানো, ওই ওয়োরের বাচ্চার চেহারাটা কিছ্রেই आমি ভুলতে পারছি না।' রাগে মুঠি পাকাল হাসান।
'কার কথা বলছেন?' অবাক হলো কায়সার।
'ওই হারামজাদাটা...মানে আমাকে যে খুন করেছে।'
'এ।' একটু চুপ করে থেকে কায়সার বলল, 'কিন্ड ভাবীকে এখন কি বলবেন? কিছू চিন্তা করেছেন?'
‘জানি না! आমি কিচ্ছু জানি না!’ রুদ্ধ আক্রোশে ড্যাশবোর্ডে একটা ঘুঁষি মারল হাসান। 'মিলিকে আমি কিভাবে বলব, আগামীকাল তুমি বিধবা হবে, আমার মেয়েটা পিতৃহারা হবে.•ননা, কিছ্রতেই ওদেরকে কিছু জানানো যাবে না। কায়সার, তুমি ঘুণাক্ষরেও. এ ব্যাপারে কারও সঙ্গে কथা বলবে না ।'
‘ঠিক আছে,' মাথা নাড়ল কায়সার। 'আমি দুপুরের দিকে ফোন করব। গাড়িটা নিয়ে আসছি এক্ষুনি, চাবি রেথে যাব চিঠির বাব্সে।'.
‘ধন্যবাদ, কায়সার,' প্রাণপণে উদஈত অশ্রু চাপার চেষ্টা করল হাসান, 'সবক্কিছুর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'প্রকৃত' বন্ধুর কাজই করেছ। আর কিছু না হোক, বউ আর মেয়েটাকে আর একটা দিনের জন্যে কাছে পেয়েছি, তাই বা কম কি!’

কায়সার চলে গেল গাড়ি নিয়ে। দীর্ঘশ্বস ফেলে লক্ খুলে বাড়িতে पूকল হাসান। বেডরুমে বাতি জ্বেলে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছে মিলি। লেপের নিচ থেকে ওখু মুখটা বেরিয়ে আছে। বহুকাল পরে তৃষিতের মত স্ত্রীর মুথ্েে দিকে চেয়ে রইল হাসান। কি নিষ্পাপ দেখাচ্ছে ওকে। দশ বছরেও সতেজ মুখটায় একটুও ক্লান্তির ছাপ পড়েনি। অথচ কি आष্ঠর্য, বোকার মত এসবকিছ্ূ এতদিন ভুলে ছিল সে। একটা দিন,

মাত্র একটা দিন! বছরের পর বছর ধরে যে ভুন্নের বোঝা জমেছে, মাত্র একটা দিনে সব কিছ্ূ খধরে নেয়া কি সম্টব?

বাতি নিভিয়ে পোশাক না বদল্ইই ওয়ে পড়ল হাসান। নড়েচড়ে উঠল মিলি, 'কখন এসেছ? ক'টা বাজে...’
‘ব্যস্ত হবার দরকার নেই। প্রায় ভোর হয়ে ভ্রল।' आবার ঘুমে उলিয়ে গেল মিলি। এক হাতে ওকে কাছে টেনে নিল হাসান, আদুরে বেড়ানের মত গ্টিসুটি মেরে বুকের সঙ্গে মিশে গেল সে। কি নিচ্চিন্ত গভীর ঘूম! দীর্घশ্বাস ফেলन হাসান। মিলি यদি জানত আর কয়েক घণ্টা পরেই ওর পরিচিত পৃথিবীটা তছনছ হंয়ে যাবে!

হাতে মাত্র একটা দিন! এই একটা দিন নিয়ে কি করবে হাসান?

## नाज

ভোরে ঘুম ভেঙে মুখ হাত ধুয়ে কিচেনে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল মিলি। ফ্রাইং প্যান্ন ডিম ভাজছে হাসান, অন্য চুলোয় চায়ের भান্ বসিয়ে দিয়েছে। স্বামীকে কোর্নদিন রান্নাঘরে দেখবে, মিলি কেगোন্নিন মনে হয় তা ম্বপ্নে@ কল্পনা করেনি।
‘ভাবলাম ব্রেকফাস্টটা আজ অমিই বানাই,’ লাজুক হাসল হাসান। 'আজ তোমার র্রেস্ট।'
‘ক্ক্নু অত রাতে ফিরনে, এখন আবার এই সাতসকালে উঠে হান্গামা ওরু করেছ। আয়নায় একবার দ্যাখো চেহারার অবস্কাটা। একটু না ঘুমানে ฮে শরীর খারাপ করবে।'
'আমার শরীর একদম ঠিক আছে,' ভাজা ডিমের রাশি প্লেটে তুনে ডাইনিং রুমের দিকে এগুল হাসান। 'দু'একরাত ঘুম না হলে মহাভারত অ্ট্ধ रয়ে যায় না। আজ আমার ছুটি। সারাদাদন আমরা একসঙ্গে থাকব।
‘কি হয়েছে তোমার বলো তো?’ বিস্মিত কষ্ঠে প্রশ্ন করল মিলি, অবাক হয়ে দেখছে ওর কাজকর্ম। 'তুদ্ম না বলনে কি একটা






 কাঁ্ঠ একই নగ.

 Fिfore crel $:$






'বা রে. ও ঢো এষন স্কুনে যাবে.' দूর্বন কাপ্প বাধা দেবার চেষ্টা করন र्মিন।
 মেয়ের উলিদ্শা চোন টিপন হাসান।





 অन্যদিন छ亠ক্ট্টাক্কে নাশতা করান্না একটা পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপান, आর आজ সে গপাগপ অট়़ fিচ্ছে। 'আমরা কোথায় যাব, বাপি?'

 নাকাটা বলল র্মিল্র চো:খ চোধ রে?থ ।








 চাপফছ হাসান।

মির্রপর রোডডর ওপর এক্টা স্যাকবারে ঢুকল ওরা। ম্মানর ইচ্ছে

 క্রন। ওয়েটার অর্ডার fনয়ে পেল।


 मूघ इऱान।



 নাগছে, জাদ্ন! কখনও তো সময় পাই, না তোমাদেরকে निয়ে बেত হবার। তা টুকর্টুক সোনা, এরপরে অমরা ‘কাধায় যান, বলো जো?’

 সকাল থোরই তোমা়ক এক্ম অन্যরকম মনে इচ্ছে। कि ইয়োছ

স্স্যি করে বनো তো? উন্টে;পান্টা কিছ ঝরে বসোনি তো?' আড়চোণে ইকটুকের দিকে তাকাল সে।

হো-হো কর্র হেসে উঠ্ণ হাসান।। 'ক যে বলো! কেন্, আমার বুঝি কোনরকন্: শখ থাকতে পারে না!
'গত দশ বছরে তো কোন শখ দেখ্থি। আজ সকাল থেকেই তোমাকে কেমন যেন অচেনা মানুষ্রের মত মনে হচ্ছে।' র্মালর চোথের তারায় বহूদিন আগে হারিয়ে যাওয়া দুর্শত।

পরম আদরে ওর চুলে হাত রাখল হাসান। "তাহলে তো প্রেমটা নতুন করে জমবে, কি বলো?
‘মেয়েটার সামনে কখন কি বল্লে হুশ থাকে না!’ কপট রাগে চো৷ রাঙাল ম্মল। তারপর দু’আননই একসল্গে হেসে উঠল। কিছু না বুঝইে হর্শসতে যোগ দিন টুকটুক।

থাওয়া-দাওয়া সেরে fিশুপার্কে চলে এল ওরা। শীতকাল বত্ল রোদ্রে আঁটা একটুও গায় নাগছে ন।। পরিক্ষার শ্বচ্ছ নীন আকাশ। ভারি সুन্দর একটা দিন। এতটা সুন্দর না হলেই যেন ভাল হত. ভাবল হাসান। ম্যেয়র সজ্রে रই-হু্নোড় ক.াছে ঠিকই, তবুও বারবার অन্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। কৃপণের মত একই একট্ করে খরচ করা সত্ত্রেও শেষ হয়ে আসছে মৃল্যবান দিনটা।

চটপটি খা্ছিল জরা। টূকটুকের হাড় ঠুাঙা কোকের বোতল। হ্যুৎ চমকে উঠ্ঠল র্মাল, প্রায় চিৎকার করে উৗ্गন, ‘তোমার মুত্ রক্ত! কি হয়েছে...

ঠোটটর কষ বেয়ে গাড়়্যে পড়া রকের ধারাটা দ্রיত ন্যাপকিনে মুছে निল হাসান। আরে ও কিছ্র না। মনে হয় ఆষুধের রিঅ্যাকশন।
'ওমুধ? কিসসে এষুধ?
‘भতকান জ্রূ-জ্বর কর্রছ্ন বনে নডুন একটা বিদেশী ওমুধ খেয়েছিলাম। ও কিছু না।’ ব্যাপারট। উ্ৰড়য়ে দেবার চেষ্টা করল হাসান। কিন্ঠ র্মিকিকে এত সহজ্ে ভোলানো গেল না। হা্সি মুছে গেছে ওর মুখ থেকে। প্রায় জোর করে বাড়ি ফিরে গেেল।

সারাদিনের পরিশ্রমে ক্বান্ত হয়ে পড়েছে টুকটুক। ফিবেই ঘুমিয়ে

পড়न। মেক়়েকে বুকে নিয়ে জলো হাসান। মিनि পাশে आষশোয়া হয়ে মাথায় হাত বূলিয়ে দিচ্ছে।
‘রাতে কি-খাবে, বলো जো?’ জানতে চাইল মিলি।
'কেন, বুয়া রান্না করে রেথে যায়ান?’
'তা তো গেছে। কিন্ন আম ভার্বাছিলাম তোমার যাদ স্পেশাল কিছ্হ থোত ইচ্ছে করে...'
‘কষ করার কোন দরকার নেই, মিনি। যা আছে তাতেই হবে। তাছড়া একটুও খিদে নেই।
 বুলাতে গিয়েই চমকে উঠল। ব্যানড্জে চেকেছে আঙুলের -্ডগা। তাড়াতাড়ি শার্টের বোতাম খুলেই বিঙ্ফারিত চোখে চেয়ে রইল। ‘কক...কি হয়েছে এখান্ন...'
.তাড়ার্তাড় .উঠে বসন হাসান । আটকে দিল বোতাম দুটো। ‘ভয়়র কিছু নেই, মিলি। দু’তিন্নদিন আগে ল্যাবে কাজ করার সময় অ্যাসিড পর্ড়েছিন। কায়সার ব্যানডেজ করে দিয়েছে। ঠিক হয়ে যাবে। কিচ্ছ্র


বিশ্বাস করল কিনা বোঝা গেল না, অবাক হয়ে চেয়ে আছে মিনি। অস্রুটে বলन, 'হাসান, তোমার কানের পেছনে একটা ঘা...'

চমকে উঠল হাসান, অজান্তেই ডান হাতটা চলে গেল কানের পেছনে। চেষ্টা করে একটু হাসসর র্ভগ্গ করন। 'ওই যে বললাম, অ্যাসিড। দু'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে, চিন্তা কোরো না। রাতে খাবার পরর একবার ল্যাবে যাব। কায়সার একা একা অছে, একাঁ দেথে आসব।
'আজ না গেলে হয় না? তোমার শরীরটা ভান না।'
দীর্ঘশ্বাস ফেলন হাসান। ‘উপায় নেই, যেতেই হবে। তোমাকে তো বলেছি, জরুরী একটা এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে কাজ করছি আমরা।’

বিষগ্ন চোখে চেয়ে রইল মিলি, কোন কথা বলল না।
'কি, কथा বলছ না যে?’ ওকে কাছে টানল হাসান।
'আমার उধ্রু মন্েে হচ্ছে তুমি কোন কিছ্র লুকাচ্ছ, সর্বকছ্দ থুলে বলছ না। স্সত্য করে বলো তো, কোন বিপদ হয়নি তো?






ब



 র্जित करत ड़नศ।
 কाয়সারের পना cোना গেन, 'शालে!'
"ऊाप्या शागान नर्नाश।






 রওना इय!




 গেলi
 কায়সার, ‘এचन তাড়ার্তাড় ন্যাবে চনে आসেন। आপনাকে কয়েকটা

ভ্তিনিস দেখাতে চাই।




 সামান থেক্ক পানায়ে বাநম।



 इूनर্কান। প্রচ太 মাथাব্যशা।

অবাশমে একটা পোট্রালপাম্প फেখা গেল। ভাগ্য ডাল, ভীড়


 शाসान।

পকেট শেকে ওয়ালেট বের করে দাম बিটিয়ে দিन। খুচরো 'डাঙতির জন্যে অপেক্ষা করছে, হঠাৎ করেই প্রচง চমকে উঠঠন। মনে
 र্পৃथিবীট শব্দহীন इয়ে গেन।

পেট্রালপাম্পের ঠিক পাশেই একটা চায়ের দোকান। সামন্ে পাতা
 হাইজ্যাকার! হাসানের इত্যাকারী! পরান সেই একই জিন্স্ आর चক়़রী সোয়েটার, এनোু্লো চল आার না-কামানো দাড়ি।
 इऱान।

মত্ত্রমুপ্ধের মত ড্যাশববার্ড হাতড়াল হাসান। ঘ্যা, আছে। চামড়ার বাক্সটা জায়গামতই आছে। হাত কাপম না একটুও, বाক্স খুচে भूनर्बल

आলগোছে তুলে নিন হাসান চক্চকে आগ্নেয়াস্ত্রট।। নিরীহদর্শন অণ কি প্রচণু শক্তির উৎস এই ছোট্ট यক্রটট।

ধীর পায়ে এক়েলা হাসান। ডান হাতের তালুতে শক্ত করে ধরে আছে বেরেটা।

ছোকরার ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল। একদৃষ্টে চেয়ে রইন। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল ছোকরা, ভাঙা গলায় বলল, 'ক্যাডা? কি চাই?’
‘চিনত্রে পারছ না? আমাকেই তো খुলি করে মেরে রেখে গিয়েছিলে, মনে নেই?’ হাসানের কঠ্ঠে নির্ভেজাল বিদ্রপ।

সঙ্গী দু’জন ততক্ষণে দ্বেথে ফেলেছে হাসানের হাতের বেরেটাটা, মুহৃর্তে হাওয়া হয়ে গেল তারা। হা হ<্থে গেল ছোदরা। উঠে দাঁড়াতে গেন।

গুনে ুনে ঠিক তিনবার গ্গুলি করল় হাসান। হমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ছোকরা। দু’বার খিচুনি তুলে একসময় নিথর হয়ে গেল। আশর্য, মরার সময় একটুও শদ্দ করেনি’সে।

বুকের মধ্যে অনবরত জ্বলতে থাকা প্রততশোধের আগুনটা ৃট্ করে নিবে গেন। দারুণ ক্লান্ত বোধ করন হাসান। কে যেন কাঁধ থেকে দু’มন ওজনের একটা বোঝা সরিয়ে নিয়েছে। এক পা এগিয়ে গিয়ে মন দিয়ে ওর খুনীকে দেখল হাসান। নিणপ্রাণ খোলা দু’চোখে চোখ রেণেে ফির্সাফস করে বলল, ‘এই তো, আমরা দু’জনেই ‘এখন মরে গেলাম!'

ল্যাবের দরজা খুলে ঢুকতে'ই રৈইৈ করে দৌড়ে এল কায়সার, 'হাসান ভাই, আপনাকে দেখে iক যে ভাল লাগছে!’
‘কেন, ভাবছিলে বুঞ্রি এতক্ষণ প্যন্ত টিকব না!’ ম্লান হাসन शाসান।
‘আরে না;' জোর করে ধরে জর্রে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল কায়সার। আপনি যাবাব পর সবওুলো টেস্ট রেজাল্ট এতক্ষণ ষরে বসে বসে পরীক্ষা করলাম। আরও একবার টেস্টুুুলা. রান করা দরকার নিচ্চিত হবার জন্যে। কিন্ভু হাসান ভাই," ঊত্তেজনায় কাঁপছে কায়সারের কঠ্ঠস্বর, "আমার ধারণা यদি সত্যি হয়, आপনি মারা ৬০

## यাচ্ছেন না!

ভাবলেশহীন চোবে কিছ্রক্ণ চেয়ে রইন হাসান। তারপর শার্টের হাতা ৩টিয়ে ব্কাক্ত হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিল। 'তাহলে এশুলো কি? দ্যাখো, আমার সার্木া শরীরে কাচাচা ঘা।'
‘এঔুনো ধ্বংসের নয়, পুনর্গঠনের চিহ্।। হাসান ভাই, জাপনার পুরো শরীর নতুন করে আবার গড়ে উঠছে। সারাদিন ধরে আমি এই আউটপুটওুনো পরীক্ষা করে দের্থেছি, আপনার সম্পূর্ণ ইন্টার্নান সিস্টেম নতুন করে ডেভেলপ করছে। বিশ্যাস না হল্লে এই দেখুন,’ একগাদা প্রিন্টআউট বাড়িয়ে ধরল কায়সার।

বিমূঢের মত চেয়ে আছে হাসান। 'কি বলছ, কায়সার! আমাদের চোখের সামনে রফ্কিকুল আলম ধুঁকে ধুঁকে মারা গেলেন!'
'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, মৃত্যুর পরপর রাফকুন আলমের মৃতদেহ ख্রেজেন করে রাখা হয়েছিন। আপনার বেলায় তা হয়নি।
'কিন্জ অন্যান্য জীবজজ্টর বেলায় কয়েকবারই আমরা আন-ख্রোজেন অবস্থাতেই এক্সপেরিমেন্ট করেছি। তখন তো এমন হয়নি!’
"কারণ এই প্রথমবারের মত আমরা মানবদেহের ঊপর এক্সপেরিমেন্টটা করতে পেরেছি, নিশয়ই সেটাই একটা বড় ফ্যাকটর। উঃ! আমি ভাবতেই পারছি না, একেই বোধহয় বমে শাপে বর!’

আধঘন্টা ধরে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পপর ওরা দু’জনই নিিষিচ হলো, হাসান পুরোপুরি সুস্থ। মৃত্যুর কোন চিহ্নই নেই। কোনর়কম সেল ড্যামেজ দেখা যাচ্ছে না। অর্গ্যান ড্যামেজ প্রায় অনুপস্থিত। চেক্আপ টেবিল থেকে নেমে এসে কায়সারকে জড়িয়ে ধরলল হাসান।

রাত প্রায় দুটো বাজল বাড়ি ফিরতে। মিলি জেগে ছিল, দরজা খুলল সে-ই। ছোঁ মেরে ওকে তুনে নিয়ে একটা পাক খেল হাসান। হতচকিত মিলি ভয়ে চেচচিয়ে উঠল, 'অ্যাই! কি করছ! পড়ে যাব তো!'

হাসতে হাসতে ওকে সোফায় ওইয়ে দিল হাসান। উপুড় হয়ে ঋুঁকল ওর মুখের ওপর, 'কি যে জানন্দ হচ্ছে, জানো, মিলি! আমার ধারণা ছিন आমি মারা यাচ্ছি।'
'বলো কি!’ ধড়মড় করে উঠ্ঠ বসতে চাইল মিলি।
'आরে দাঁড়াও দাঁডাও। ভয়ের কিচ্ভ্র নেই। এথন জেনে গেছি,

 ना...বিম্লাস করে।...
 কে এ৭! হাসাन উঠে দরজা খু




 शाসানুन कরিম?



















 र्बारग्नम!



 অभরাष नय...
‘आबजनার या ‘বলার, তা কোর্ট বলবেন।' য্যান্ডকাফ' হাতে यমদূত্তের गত এগগয়ে এन র্অফসার।

## সুরলোক

## এক

বেশ রাত হয়েছ্, বাইরে দোকানপাটের শাটার বন্ধ হতে. ওর্র কররছে। জারুল আর ছাতিমের ছাতার নিচে জমাট বেঁধে এসেছে ঘন অঙ্ধকার। অবশ্য তাহ্মীদ এসব কিছু ভাবছে না। ওর সব মনোযোগ টৈবিলেের উপর রাখা রেডিও-ট্য্যানসিভারের দিকে, একাপ্গ হয়ে ওনছে রেডিও-সিগন্যালের একঘেয়ে রহস্যময় গঞ্রেন। গভীর কুয়োর নিচে জলের প্রতিধ্বনির মত ভাঙতে ভাঙতে উঠছে শব্দটা। একবার কমছে, একবার বাড়ছে। একটানা। অধীর আগ্রহে ఆনছে তাহ্মীদ। মহাশূন্যের কোনও অজানা কোণ থেকে ভেসে আসছে এই শব্দপ্রবাহ! অবিরত!

কার্জন হলের পিছনে ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগের যে নতুন ল্যাবরেটরি তৈরি করা হয়েছে, মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রটা সেই বিন্ডিঙ্ররই শেষ প্রান্তে। তাহ্মীদ 'ফার্ট্ট ইয়ারের ছাত্র। চশমা চোশে, হালকা-পাতলা মিষ্টি চেহারার ছেলেটিকে. শিক্ষকরা ডালবাসেন। 》্্ধ ভাল ছাত্র বলেই নয়, জানার জন্যে ওর আপ্রহ আর সিরিয়াসনেসের জন্যেও। প্রায় প্রর্তিদিনই সন্ধের পর তাহ্মীদ ল্যাবে চলে আসে, যথন ওর বঞ্ধুরা চায়ের দোকানে আদ্ডায় বসেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ওনতে থাকে রেডিও-সিগন্যানের একঘেয়ে চাপা শব্দ।

ল্যাবকোট গায়ে করিডর ষরে হেঁটে আসছিলেন ডক্টর দোহা। স্পেইস-ল্যাবের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে চোথ পড়তেই অবাক হয়ে গেলেন। তাহ্মীদ এখনও ল্যাবে বসে আছে! এগিয়ে গিয়ে ওর পিছননে দাঁড়ালেন ডষ্টর দোহা, 'রাত কত হয়েছে তা মানন আছে, তাহ্মীদ?'

একটুও চমকাল না তাহ্মীদ। অস্ফুট স্বরে কোনমতে বলল, ‘এই তো, স্যার..এএখুনি চলে যাব!’ ওর স সব মনোযোগ সামনের মনিটরের ভহ্থ্র সবুজ রেখাটার দিকে, শক্দের সক্গে তাল রেথে সেটা উঠছে আর
‘তোমাকে প্রায়ই দেখি এধানে। কি করো ঢুমি এবাু বলো তে?’’
 जाকাল তাহ्মীদ। 'স্যার, आপनि ఆনতে পাচ্ছেন না?'

এबদू অবাক হলেন তিনি। ‘এ তো ফঁঁকা आওয়াজ। শোনার মত कि आহृ?

- ‘না...মানে...ভাল করে ఆনুন, স্যার। এরমধ্যে একটা প্যাটার্ন आছে"
'কই, आমি তে কিছুই বুঝতে পারছ্ছি না।'
'ক্টি আছে। आমি জানি এর কোন অর্ধ আছে। এই মে, দেখুন,
 ক্যাসেটটট উু করে দেখাল তাহ্মীদ।

ভ্রুক কুচ্চে সল্লোে খ্রিয় ছাত্রের দিকে তাকালেন ডষ্ঠর দোহ;
 হয়েছে। পৃথিবীর জन্য়ান্য দেশে বহ বছর আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা आউটার স্পেস থেেে পঠাঁো কাল্পনিক সিগন্যাল শোনার চেটা করহছ। কেউ সার্থক হর্রেছে বলে খনিনি।
'নিন্ট স্যার, এই শষটটা অর্থহীন না। এর মধ্যে একটা প্যাটার্ন জাছে...সেটই ধরতে পারছি না।’

কম্পিউটারর রান করেহহ?'

 आসছে শব্টট!! একদম অর্থरীন কি করে হবে?'

টেবিলে হেনান দিয়ে তাহ্মীদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন ড完র দোহা। ‘অनেককই তোমার মত এই ভুলটা করে। আসলে ওট ব্যাক্মাউড রেডিভ্যেশন অথবা অ্যাট্মর্সাক্যার্রিক বাউশ্প-তোমার মরে হচ্ছে



অनाযনঙ্ষडাবে চেয়ারের পাশে রাখ্গা ব্যাগ থেকে একতাড়া প্রিন্টাঔট বের করে স্যারকে দিল তাহ্মীদ। হাত বাড়িয়ে রেড্ওিা ©-भून्जन्जत्

ব㡽 কর্রে দিলেন ডষ্টর जোহা：কোমন কাষ্ঠ বলनেন，‘এবার বাড়ি याও，তাহ्মীদ। अनেক রাত रয়েছে।＇
＇স্যার，আর পাঁচটা মিনিট．．．＇
＇ना। তুমি ভুল্ল গেছ，কিন্ত আমার মনে আছে। আগামীকান সকাল আটটায়่ তোমার ক্চাস। বাড়ি গিয়ে এখন ঘুমাও। ইয়াংম্যান， শরীরের যত্ন নিতে হয়！＇বেরিয়ে যাবার পথে ল্যাবের আলোটা নিভিয়ে দিলেন তিনি，মনে মনে বললেন，‘পাগন ছেলে একটা！’

একটু বেশী রাতে ঢাক্রার রাস্তায় হাটড় ভালই লাগে। কেমন নিবুম আর রহস্যময় দেখায় ব্যস্ত শহরটাকে। যেন অন্য কোন জণৎ। পৃথিবীর বাইরের কোন বর্সতি। তথন কি ভীষণ ভান মাগতে খারে চার্রাদকাতা！নীলক্ষেতের সরকারী কোয়ার্টারে থাকে তাহ্মীদরা，भुত্য তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গেল পথটুকু। সবাই নিশ্চয়ই ত্য় পড়েছে। বেল না দিত্যে゙ আস্তে করে দরজায় টোকা দিল তাহ্মীদ। প্রায় মিনিট দশেক ধার দরজা ধাক্কানোর পর কাজের ছেলেটা সদ্য ঘুমভাঙা চোখ কচলাতে ক্রচলাতে দরজা খুলে দিল। বাড়ির সব আলো নেভানো। ৫বু তরুর घরের ব疲 দরজ়ার নিচে অল্লে লিখা যাচ্ছে। তার মানে তরু এথনও জেগে আছে। আবছা অম্ধকার্ নিজের ঘরে पুকে সোজা পড়ার টেবিলে গির়ু बসन তাহ্যীদ। পকেট থোক ক্যাসোন্ট বের করে
 জোরে ক্যাসসেট প্পেয়ার বাজানো যাটব না। হে৬য়ানটা সেট করে নিল। তারপর চালিয়ে দিল ক্যাসসট। মিধ্টি আাল্নোয় তন্মায হয়ে＜দে

＇কি রে，ভাইয়া，पूই ভাত ‘बাदि না？＇তক যে কখন পেছন্ন এসে দাড়িয়েছে টের্স পায়নি তাহ্যীদ। চমকে উঠঠ বলল，ছুই এধন্ও घूমाসनि？＇
‘তোর জন্যেই जো বসেছিলাম। কেন ব্যে এত র্দেরি করিনী！জাম্মা কिম্ম খুব রেগ্গ আছে।＇কৃত্রিম রাগের ভঙ্গিতে চোখ পাকাল তক। আবছা হলদে আলোয় রাত－জাগা ফুদ্নো ফুলো চেহারায় জারি মিষ্টি দেথাচ্ছে তাকে। পাতলা নাইটিন্প উপরে একটা ఆড়না জড়িয়ে পরেছে।

अना সময় এক ঢাল রেশबী मून থাকে পिঠबूড়ে। এবन তা একটা শজ বিনুনিতে বাঁধা-রাতের শোবার প্রজ্ভুতি। তরু হলি ক্রসে পড়ছে दार्户 ইয়ারে।

তাহ্মীদের মুষ দের্খে মনে হচ্ছে কোন কধাই য়ন ৩র কানে याय़नि। বিরক্ত হলো তরু। এগিয়ে এসে জর কান থেকৌ হেডফ্ফোন সরিয়ে দিল, 'দিনরাত কি এত چনিস বল তো, ভাইয়া?'
‘অ্যাই, কি কর্রছিস্?’ বিব্রত ইলো তাহ्মীদ।
'কथा नलनে কানে যায় না' এতরাতে হেডফোন কানে কি এত शাবিজ্জাবি धनिস?’
 কি যেন একটা আছে...' যজ্গের সজ্গে হেডফোনটা টেবিলে রাখল जाহ्মীদ।
'आবোল তবোল কি যে বক্সিস্, তা তুই-ই জানিস্! এখন যা, টৈবিলে ভাত ঢশ্ন আছে, দয়া করে খেয়ে নে! নাহলে সকানে আম্মা তোর ভূত ছাড়িয়ে দেবে।'

দीর্ঘশ্যাস ফেলে উঠে দাঁড়াল তাহ্মীদ। আাড়মোড়া ভাঙল। ক্লান্ত পায়ে বেরিঁ়ে গেল ডাইনিং স্পেসের উদ্দেশে। ওকে অনুসরণ করতে গিয়েও থেমে গেল তরু, ঘুরে তাকাল টেবিলে রাখা দেডফোনটার fিকে। পাগম্জ ভাইটী কি শোনে এত দিনরাত? পায়ে পারে এগিয়ে গেন। চেয়ারে বাস হেডফ্যানটা পরল। गকে সঙ্গে আবেশ্শ কেঁপে
 এলিয়ে পড়ল তরু। পোটা শরীরর জুড়ে টীব্র ভলললাগার শিহরণ, রামধনুরঙা কুয়াশায় ঢেকে यাচ্ছে পুরো জগৎটা। ভেসে যেতে চাইল, দুবে যেতে চাইল তরু নামের ছোট্ট মেয়েটা অপূর্ব সুরের সেই মূর্ছননায়।

সকাল ঠিক সাড়ে সাতটায় নাস্তার টেবিলে এসে বসনেন ডাক্ঞার সালাহ্

উদ্দীন। মেডিকেল কমেজের শিম্কক তিনি, घড়ির ছাঁঢ ধরে চলা অড্যেস। গরম টোস্টে দাঁত বসিয়ে ক্ৰীর দিকে তাকালেন, 'তহ্মীী कেথाয়? द्रापে?

 জানি! ছেলেটা দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। ঢूমি একমু ওর সল্গে কধা বলো তে!!
 কাছাকাছি বয়স, দেখে জার একাু বেশী মনে হয় ऊানী গড়ন্নে কারণে। মাধায় কাচাচ চেয়ে পাকা চুলের পরিমাণই বেশী। দুচচাখের
 ना?
‘৫-তো দেষলাম তাহমীদ্দের ঘরে। কি শেন ఆনঢে ক্যাসেটে!
 মুণ্েে স্প্ট বিরক্তির রেयা।
 উদ্দী। जোরের নাঙ্তার ব্যাপারটা স্বাস্যের জন্যে «ে কত জরুরী, जा
 বিষ্ষুট ছাড়া आর্র কিচ্দু भাবেই না। নাহ, এসব মোটেই ভাল কथা নয়।
 উদ্দীন। চেয়ারে পা पুলে এনিয়ে বসে আছে তরু, চেয়ারের পিळঠ


 যেন ঘোর मাগা प্रनूपू দূ8ি। ঢোথের কোলে কাপি।
 शाত রেc্ তাপ দেখলেন সালাহ উদ্দীন। নাহৃ, চিত্তার কিছ্ নেই,
 ना?

'পৌনে আটটা বেखে গেছে।'
'আরে! আমার তো কনেজ আছে!' কান থেকে হেডফোন খুলে টেবিলে রাধন তরু। দ্রুতহাতে বের করে নিল ক্যাসেটটা। ধীরপায়ে বেরিয়ে গেন নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে। একটু অস্বস্তি নিয়ে চায়ের কাপে एমুক দিলেন সানাহ্ উদ্দীন । মেয়েটার চোথে ও কিসের ঘোর?

अস্থির পায়ে করিড্রে পায়চারি করছিল মিলি। কলেজে যাবার জ়ন্যে তৈরি হয়ে বসে আছে অনেকক্ষণ। তরুটা কেন যে এত দেরি করছে! -ওরা দু'জন একসজ্গে কলেজে যাওয়া-আসা করে সবসময়। আজ পর্যন্ত কथনও তরু এত দেরি করেনি। তাই অস্থিরতার সগ্গে সঞ্গে চিন্তাও হচ্ছে। বাড়িতে কোন বিপদ হলো না তো! अধৈর্য হয়ে বইয়ের ব্যাপটা কাঁধে ঝুলিয়ে স্যানডেল পরতে গেল মিলি, আর অপেক্ষা করা যায় না । ঠিক তক্ষুনি সদর দরজায় বেল বাজন।

দরজা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢূকল তরু। ইত্ত্রী ছাড়া সাদা চিকোনর সালোয়ার-কামিজ পরনে, পায়ে কালো চপ্পল। এনোমেলো চুল, দেথেই বোঝা যাচ্ছে চিরুনি বুলাবার সময় পায়নি।
'কি রে, এত দেরি কর্রানি!’ বলতে বলতে বেরিয়ে যাচ্ছিল মিলি, কিন্ভ পিছন থেকে তরু ওর হাত টেনে ধরাতে পামতে বাধ্য হলো।
‘দারুণ একটা জিনিস শোনাব তোকে! বাজি ধরে বলতে পারি কষ্ষনো এমন কিছ্ «নিস্নি এর আগৈ।' ঝট্ করে ব্যাগ থেকে ছোষ্য একটা ওয়াক্যান বের করে ফেলেছে তরু, ব্যস্ত হয়ে পড়ন ওটা নিয়ে।
'তোর কি মাথা খারাপ হলো নাকি? ক'টা বাজে খেয়াল আছে?' বিंরङ হয়ে আর একবার ঘড়ির দিকে তাকান মিলি, দ্রొতপায়ে এঞ্তে দরজার দিকে।
'আরে, याচ্ছিস কোথায়? এক্ু দাঁড়া না...' বলতে বলতে ওয়াকম্যানের হেডফোনটা মিলির কানে পরিয়ে দিল তর্স্। অন করে দিল সুইচ।

সঞ্গে সঙ্গে Aিলির সারা শরীর ঝনঝন করে উঠন। তড়িতাহতের মত এनিয়ে, পড়ন শরীরের সমন্ত মাংসপেশী। হাওয়ায় ভাসতে নাগল মিनि, অना কোন ভুবনে। পরিচিত পৃथ্বিটা মিলিয়ে গেন কোথায়

যেন, চারপাশে ৫্ধু ভালবাসা আর নিরবচ্ছিন্ন শান্তি।
'কি, বলিज़ि? বিশ্বাস হন্না?' সুইচ টিপে ওয়াকম্যানটা অফ করে দিল তরু।

সঙ্গে সগ্গে যন্ত্রণায় যেন ক্ষকক়ে গেন মিলি, ননাं না, বঙ্ধ করিস না! চালিয়ে দে, প্রিজ...!
'না, এখন না,' চক্চক করছে তরুর আয়ত চোখজোড়া। চল্, আগে আমরা কলেজ়ে যাই ৷ সবাইকে শোনাতে হবে এই ক্যাসেট!’

রান্নার্ঘর প্ৰেকে বেরিয়ে আসছিলেন মিলির মা, ওদের দু'জনকে দেথে একটু অবাক হলেন, 'कि ব্যাপার, তোমরা এখনও কলেজে যাঔনি?’
‘এই তো, খালাম্মা, यাচ্ছি!’ মিলির হাত ধরে টানতে ট়ানতে বেরিয়ে গেল তরু।

ওদিকে বিক্কেলে হন্তদন্ত পায়ে বাড়ি ফিরন তাহ্মীদ। সারাঘর তোলপাড় করে ফেলন ক্যাসেটের থ্ৰেজে, কিন্তি কোথাও পেল না।
‘সেই তখন থেকে দেখছি কি যেন चুঁজছিস, কি জিনিস বল্ তো?’ বিরক্ত হয়ে জানতে চাইলেন নিলুফার।
‘এই...মানে...একটা ক্যাসেট। দেখেছ?’ একাম অপ্রতিভ ভাবে বলল তাহ্মীদ।
‘কী জানি! কত ক্যাসেটই তো আছে ঘরে। কোনটা খুঁজছ্সি কেমন করে বলব?' সদ্য গোসল করে বেরিয়েছেন নিলুফার, গামছায় চুল্ মুছতে মুছতে বারান্দার দিকে হাঁটতে লাগলেন।

পিছ্র নিল তাহ্মীদ। তরু কোথাও লুকিয়ে রাখেনি তো? কাল রাতে ও ঔনছিল।’
'কি জানি বাপু!’ গামছাটা তারে মেলে দিতে দিতে নিলুফার বললেন, 'সকালেও তো তোর ঘরে গান ש্নছিল! তোরা যে কি... ওই সাত সকানে কেউ গান শোনে!’
"তরু কঈন ফিরবে, মা?’
‘আজ তো কলেজের পরে ও পড়তে যাবে। ফিরতে ফিরতে সেই স尺্ধে ।'

দ্বিরুক্তি না করে প্রায় ঘ্রটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল তাহ্মীদ। রাস্তায় १०

এসে একটা রিকশা নিল। সপ্তায় তিনদিন ঢাকা কলেজেের বিধ্যাত এক শিক্ককের কাছে পড়তে যায় তরু, ধানমজ্জীর সেই বাড়িটা তাহ্মীদ চেনে। গুপে গ্রুপে ছাত্র-ছাত্রী পড়ান এই ভ্দ্রলোক; রমরমা ব্যবসা। অনেক ধরাধরি কার বিশজনের একটা গ্রুপে জায়গা পেট্য়ে তরু।

মাঝারি আকারের দোতলা বাড়ি। গেটের দু’পাশে বাগানবিলাসের ঝাড়। রিকশা থেকে নেমে ডাড়া মিটিয়ে দিন তাহ্মীদ। লোহার গেট ঠেন্ লান ইँট বিছান্া রাস্তায় পা রাখন। গাড়ি」বারান্দায় সাদা একটা পাযেরো পাক্ক করা, তার চারদিকে ভীড় করেছে একরাশ ছেলেমেয়ে। তরু আর মিলি ছাড়াও ওদের আরও দু’একজ়ন বব্ধ্ম-বাপ্ধবীকে চিনতে পারল তাহ্মীদ। একই গ্রুপে পড়ে ওরা। বেশীরভাগই বড়লোকের ছেলেমেয়ে, গাড়িটা নিশয়ই ওদেরই কারও।

আর একটু কাছে যেতেই বিশ্ময়ে হতবাক হয়ে গেল তাহ্মীদ। পাযেরোর খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসছে অতি পরিচিত সেই আবহ, বিন্ট-ইন প্পেয়ারে বাজছে ওরই ক্যাসেট। বুঁদ হয়ে ওনছে ছেলেমেয়েরা, আধবোজা চোখ, দুলছে একটু একটু। যেন অপূর্ব সুরের মৃর্ছনায় ড়বে আছে ওরা।

কাছে গিয়ে ডাকতে চোথ খুলল তরু, কিন্জ সেখানে আবেগের কোন চিহ্ নেই। ভাইকে দেথে একটুও বিস্মিত হয়নি, অধু বলল, 'কি দারুণ, তাই না, ভাইয়া?’
'কি করছিস্ তোরা এখানে?' অবাক হয়ে সবাইকে দেখতে লাগল তাহ্মীদ, এরা কি সব নেশা করেছে? কারও মুথে কোন কथা নেই, ৰুঁদ হয়ে আছে ভাবের জগতে।
‘কি যে ভাল লাগছে, ভাইয়া! কোথায় পেলি এই মিউজিকটা, বল্ তো!'
'মিউজিক! কিসের মিউজিক? ওটা তো স্পেইস থেকে আসা সিগন্যাল...’

ভাইয়া, তুই তনতে পাচ্ছিস্ না? শোন্, কি চমৎকার...'
'আমার ক্যাসেটটা দিয়ে দে ত'রু, ওটা নিতে এসেছি আমি।'
'না, ভাইয়া, ক্যাসেটটা আমরা টনছি। তুইও শোন্!’
ধৈर्य হারান তাহ্মীদ। এরা এমন উদ্కট আচরণ করছে কেন? কি

ऊनছে এমন उन्ময়. হয়ে? কি বোঝে ওরা মহাকাশ গবেষণার? ব্রাগতকষ্ঠে তাহ্মীদ বনन, ক্যাসেটটটা দে, তরু, আমি চলে যাই।'
' টমি হিন ফিগারের টি-শার্ট পরা লম্বা-চওড়া স্মার্ট চেহারার ছেলেটা তক্রর পাশে এসে দাঁড়ান, তরু, তোমার ভাই মিউজিকটা ওনতে পাচ্ছে না। ওনতে পেলে কিছুতেই ক্যাসেটটা চাইতে প্ারত না।'
'কি সব आবোল-তাবোল বকছ তোমরা? आমি गধ্বু আমার ক্যাসেটটা ফেরত চাইছি,’ বলতে বলতে গাড়ির ভেতরে হাত বাড়াল তাহ্মীদ ক্যাসেটটা বের করে নিয়ে আসার উস্দেশ্যে।

ছেলেটা একলাফে ওর পথ আটকে দাঁড়াল, গাড়ির মালিক সম্ভবত সে-ই। বাঁ হাতে আলতো করে ধাক্কা মারল তাহ্মীদের‘বুকে। হিংস্র স্বরে বলল, 'কানে यাচ্ছে না? কতবার বললাম ওটা আপনাকে দেয়া यাবে না!’

পিছন,দিক়ে উন্টে পড়তে পড়তে শেষ মুহূর্তে টাল সামলাতে পারল তাহ্মীদ। হতবাক হয়ে চেয়ে রইন ঘোরলাগা ছেলেমেয়েণ্তোর দিকে। ভাইকে অপমান হতে দেষ্ও তরুর কোন ভাবান্তর হলো না, কল্পিত সুরের মৃর্ছনায় মজে আছে অন্য সবার মত’। বু বলন, 'বাড়ি ফিরে যা, ভাইয়া। আমাদের হাতে অনেক কাজ। পৃথিবীর সবাইকে এই মিউজিক শোনাতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'
'কি মিউজিক ওনতে পাচ্ছিস তোরা, বল তো?’
‘বোঝাতে পারৰ না, ভাইয়া। এর সF্xে তুলনা করার মত কিছু নেই। সমস্ত শরীর দিয়ে ঔনতে পাচ্ছি...মনে হচ্ছে যেন আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছি! তুই কেন ৃুনতে পাচ্ছিস না?’

কান পেতেও গমগমে আওয়াজ ছাড়া কিছুই ওনতে পেল না তাহ্মীদ। কি অবাক কা৫! কি ఆনছে এরা এত মনোযোগ দিয়ে? বোনের হাত ধরল, 'বাড়ি চল্, ডরু। আজ আর ক্লাস করার দরকার নেই।'

ঝট্কা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল তরু, তীক্ষ স্বরে বলল, বললাম তো, হাতে অনেক কাজ। সবাইকে শোনাতে হবে এই মিউ্জিক। পৃথিবীর সবাই মিলে না ৫নলে এর আর মূল্য কি?' ;

এসময় কোন একটা গ্রুপের ক্লাস শেষ হলো মনে হয়। সিঁড়ি

বেয়ে नেমে আসতে নাগল এঝ ঝাঁক সুবেশী ছেলেমেয়ে। গাড়িবারান্দার কাছাকাছি এসস কথাবার্তা ধ!মিয়ে দিল ওরা। মন্ত্রম্ধের মত পায়ে পায়ে পাযেরোর চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল। ভয়ে হাত-পা ঠাণা হয়় এল তাহ্মীদের। এরা কি সবাই পাগল হয়ে গেল?

সোজা ল্যাবে চলে এল তাহ্মীদ! দোহা স্যার অফিসেই আছেন। দরজায় নক্ করল, 'স্যার, ল্যাবের চাবিটা একাু দেবেন? গতকাল যে ফাইলট্ট ডাউীন লোড করেছিলাম, সেটট একটু দেখব।"
'কোথায় আছে ফাইলটা?' থোলা বইট' ঊল্টে রেখে উঠে দাঁড়ানেন ড家র দোহা।
'মেইনফ্রেমেই আছে, স্যার। প্যাটার্ন অ্যানালিসিস কিউতত,’ নাজুক মুথে মাথা চুলকাল কাহ্মীদ, 'আর্ একবার কয়েকটা টেস্ট রান করতে চাই।

প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন ড্ট্টর দোহা, ‘বাজে কাজে সময় নষ্ট করছ। অথচ জানো, গड কয়েকদিন ধরে ম্যাসিভ সোলার অ্যাকর্টিভিটি হচ্ছে। ওটা স্টাডি করন়্েও নতুন কিছ্র শিখতে প্রারতে। আচ্ছ, তুমি না একটা ক্যাসেটে টেপ কর্রেছিলে? সেটা'কোঝায়?'
'আমার বোন সেটা নিয়ে নিয়েছে। ওর ধারণা কোন নডুন ৮রনের মিদ্ל্রিক ওটা।
'মিউজিক!’ অবাক হলেন ডষ্টর দোহা। স্যারের পিছ্র fিছ্র ল্যাবের উफ্দেশে রওনা হনো তাহ্মীদ।

ধানমজীর সেই দোতনা বাড়ির সামনে ওদিকে মেলা বসে গেছে। দলে দলে ছেলেমেয়েরা ছড়িয়ে পড়েছে বাগানময়। কেউ ছুটোছুটি করহছ না, এমনকি কথাবার্তাও বলছে না। যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে অাছে চিত্রার্পিতের মত, একইু একটু দুলছে। পাযেরোর স্পিকার বেয়ে ইথারে ছডড়িয়ে পড়ছে একটানা গমগমে শক্দের আবহ।

বিহ্নन মুণ্েে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন হান্নান স্যার। পররে সাদা পাজামা-পাঙ্রাবী, চোথে চশমা। বিশ্মিত চোখে অনস্থাটা বোঝার চেট্টা করলেন। সিंড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়ন্নে, ‘এখাr্ন কি হচ্ছে এসব? জাজকে কি স্ট্রাইক নাকি? পড়াখनা হবে না?'

কেউ কোন উত্তর সিল নा। মনে एলো যেন কেউ Өनততেই পায়নি।
 পাভেরোব্র দিকে। ড্রাই ডার্স সাইডে্প জানালায় মাथা'গলিয়ে ডান হাতে সুইচ টিপে বক্ধ কর্রে fিলেন せদ্টট ক্যাসেটট। एক্কার ছাড়ানन বাযের
 কধमও যেন তোমদের্র চেহাব্রা না.দেধি!!

 आছে আমাদের্র ऊন্যে।' একমাফফ পাযেরোর ড্রাইভার্স সিটে.উळে বসন, তিনচার্রজন ছেজেমেয়ে অনুসরণ করল ওকে। প্রচ গতিতে বেরিয়ে গেম পাযেরো গেটের বাইরে। ঝাঁকে ঝাঁকে ছেলেমেয়েরা मिছ্নি করে পিছ্ নিধ। निমেষে শূন্য হয়ে গেল বাগান। অবাক হয়ে চেत্য় ব্রইબেন হান্নান স্যার। এরা কি সব পাগল হয়ে গগল!

## किन

গভীর রাত্ত নিজের রুমে কম্পিউটারের সামনে বসে আছে তাহ্মীদ। বেশীক্ষণ অপেজ্ষা করতে হলো না, চ্যাট্-লাইনে টোকিওর বাা্ধবীকে পেয়ে গেল।
‘মমাশি মোশি, মাইউমি, সব ভান তো?’
'সুপ্রভাত, তাহ্মীদ, আবহাওয়া কেমন আজ?' উত্তর দিল মাইউমি। গত মাস দু’য়েক ধার্র চ্যাট--লাইনে আলাপ করছে ওরা। যুথোর্মুধি দেখা इবার কোন সম্ভাবনা নেইই অদূর ভবিষ্যতে। তবুও ওরা ঘনিষ্ঠ ব发। মাইউমি চাহ্নীদের চেয়ে দুতিন বছরের ছোট। হাইস্কুনের শেষ ধাপে পড়ছে।

খানিকक্মণ খুচরো আলাপের পর আসল কথায় এন তাহ্মীদ। ‘শশোনো, ডোমাকে একটা সাউন্ড-ট্র্যাক পাঠাব। ডাউনলোড করতে পারবে জো?'
'সাউড্ড-দ্যাক? কিসের সাউড-ই্যাক?'
আআটটার স্পেসের ফাঁকা সিগন্যান। অড্ওি ফাইল্লে পাঠাব। ডुমি घন দিয়ে ৩নো কো একইু। ৩নে কি মনে হলো আমাকে জানিত্য়া, কেমন?

বাস্ত হয়ে পড়ল তাহ্মীদ কী-বোর্ড निয়ে। বেশ গরম পড়েছে आজ। মাধার উপ্র ফুল-শ্পীডে ঘুরছে পাখাটা, তারপরেও দরদর্প করে ঘাম হচ্ছে। রাতের অ্প্ধকারেও গর়ম যেন কম়্ছ না। টেবিল ল্য!ম্পের নরম आলোটা পর্যন্ত গরম ছড়াচ্ছে মনে হয়।

তুই এখনও ঘুমাস্সনন?
চমকে পিছ্ ফিরল তাহ्মীদ। অবছা আধারে দরজায় দাঁড়িয়ে आছে বাবা। ‘এই...ना!.. মানে...’
‘এভাবে রাত জাগলে শরীর খারাপ করবে যে." তাহ্মীদের বিছানায় বসতে বসতে বনলেন ত্তিন। 'পরীীষ্মা তর্র হতে বেশি ঢেরি লেই, শরীরের यতু নিতে হয়।:
‘এই তো, বাবা, একটু পরেই Өয়ে পড়ব,’ প্রমাদ ঞণল তাহ্মীদ, জ্রাভে বিছানায় জাঁকিয়ে বসেছেন কেন? নিচয়ই বড়সড় একটা नেক্চার্র খনতে হবে।
"তকুর ব্যাপারটা কি বলতে পারিস?? কেমন যেন অদ্রুত আচরণ ক্র্রে সে সেই সকান থেকে।'
‘সেটা निয়েই মাথা ঘামাচ্ছি आমি, বাবা,’ উৎসাহে সোজা হয়ে বসन তाश्यीদ।

शত नেড়़ বাধা fিলেন সালাহ্ উদ্দীন, ‘ওই आওয়াজটা বক্ধ কর তো! কান आলাপালা इয়ে याচ্ছে! কিসের্র শব্দ ওটা?
 जার बর ব্ধুদেব্র ধারণা এটা দারুণ একটो মিউজিক। কাল রাত থেকে
 आうটার্র প্পেস बেকে आসা রেডিষ সিগন্যাল টেপ করা आছে :
'কোধায় প্পিি खটা?'

 Yन्तन

সুর-তাল-নয়-ছন্দ ধরতে পারিনি। ৩ধু বুঝতে পেরেছি, সাবহারমোনিক্সটা অসম্টব জটিল। আচ্ছা বাবা, এমনও তো হতে পারে এই রেডিও-সিগন্যানে কোন একটা মেসেজ আছছ, যা আমরা ধরতে পারছি না। ওধ্ধু তরু আর ওর বক্ধুরাই বুঝতে পারছে!’
‘শেষ পর্যন্ত তোর মাঞাটও খারাপ হলো নাকি! এই রাত জাগগার अভ্যেসটা...’
'বাবা, এটা আমার কল্পনা নয়। গত্ত কয়েকদিন ধরেই' আমি ওটা ऊর্নছিলাম আর মনে হচ্ছিল্ কি যেন একটা আছে ওর মধ্যে। আমি যা ধরতে পারিনি, তরু তা পেরেছে।'
'खয়ে পড্, খোকা। অনেক রাত হলো,' বিছানা ছিছ়ে উঢে দাঁড়ালেন সালাহ্ উদ্দীন।

তুুম স্ত্যিই ভাবছ আমার মাথা খারাপ হয়েছে!'
'না। আমি জানি তরুর জন্যে চিন্তা হচ্ছে. তোর। উত্তর খোজার চেষ্টা করছিস। বোনকে ভালবাসিস ব!্নই তো তা করছিস্। মাথা কেন্ন খারাপ হবে? তরে তুই যেভাবে ঘটনাটা ব্যাথ্যা করার চেষ্ঠা করছিস্, ,সেটা লজিক্যাল না। ওর বক্ধুবান্ধবদের সজ্গে কथা বনে দ্যাখ্, কেউ় ড্রাগ-ফাগ নেয় কিনা। তোর মা তো সারাক্ষণ কান্নাকাটি ' করছে! কি যে করি!’ মাथায় হাত বুলাতে বুলাতে বেরিয়ে গেলেন সালাহ্ উদ্দীন ।

নিলুফার আজ মেয়ের ঘরে ওয়েছেন। মাইল্ড্ সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে তরুকে।

সকালে তরুকে ষ্ৰুজে পাওয়া গেল না। রাত জেগে ভো়ের দিকে ঘুমটা नেগে এসেছিল, নিলুফার টের পাননি তরু কখন উটে পড়েছে। কাজের ছেনেটা সদর দরজা খোলা পেয়েছে সকালে।। তরুর মত শান্ত লক্ষী মেয়ে মাকে না বলে বাড়ির বাইরে যাবে, তা রীতিমত অবিশ্বাস্য। গতকালের অদ্গুঁত আচরণের সজ্গে নিষয়ই এর সম্পর্ক আছে। ডাক্তার সালাহ্ উদ্ধীন তরুর বক্ধুবাচ্ধব-যাদের বাড়িতে টেলিফোন আছেসবাই!ক একে একে ফোন করতে লাগলেন। নিলুফার হাউমাউ ক্রুর কাঁদছেন।

দিশেহারা তাহ্মীদ বেরিয়ে পড়ন বাড়ি থেকে। মিলিদের বাড়িটা

ক্দছইই, হেंটে চনে গেল সেখানে। জানা গেল তরু সকানে এবাড়িতে এর্সেছিন। मিनिকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে ৩লশানে আার এক বঞ্ধুর বাড়ির উশ্দেশ্যে। আজ ছুটির দিন, মিলির মা आপত্তি করেছিলেন অতদৃরে বেতে দিতে। ক্মিম্ মেয়েরা শোনেনি। ভীষণ খেপে আছেন তিনি তরুর উপর, ওই মেয়েই যত নষ্টের গোড়া। মিলির মাশ্যের কাছ থেকে ஆলশানের ঠিকানা নিয়ে বাসে উढ্ঠে পড়ল তাহ্মীদ, ঢার আগে পার্বলিক ফোন থেকে বাসায় কল করে জানাল সবকিছু।

নম্বর মলিয়ে তলশানের যে বাড়িটার সামনন এসে দাঁড়াল, সেটা বাড়ি নয়-প্রাসাদ। গেটের ছুপাশে দুটো সুন্দর পাইন গাছ, ছড়ানো ফুলের বাগান। ধপষপে সাদা বাড়িটার মাধায় বিদিশী ধাঁচেব লাল টiলি বসানো ঢানু ছাদ। ইউনিফ্র্ম পরা দারোয়ান গেট খুলে দিতে পिচঢালা রান্তা ধরে পর্চে এসে দাঁড়াল তাহ্মীদ। कারুকাজ করা ভারী কাঠে সদর দরজার ঠিক পাশে সাদা ছোট্ট একটা বোতাম, তাতে চাপ দিতেই রিনরিনে শব্দ रলো। প্রায় সজ্গ সজ্গে খুলে গেল দরজাটা। প্রায় বৃদ্ধ একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে এ বাড়িতে কাজ করে। তাহ্মীদ কিছ্ বলার আগেই সে অসভ্ঠ犬ষ্ট ভপ্গিতে বলল, 'আসেন ভাইয়া, সবাই পিছনের হনঘরে আছে। नোকটার পিছ্ পিছ্হ হলঘরে চনে এল তাহ্মীদ। জানালার ভারী পর্দা টেনে অক্ধকাব করে রাখা হয়েছে বিশাল ঘরটা। কম কররও চল্লিশ-পঞ্চাশজন কিশ্যের-কিশোরী ভীড় করেছে সেখানন, কেউ আধশোয়া হয়ে আছে সোফায়, কেউ বা ఆয়ে আছে কার্পেটে। সাউন্ড সিস্টেমটা দেখা যাচ্ছে না ডান্ধকারে, কিন্ত ফুল ভন্যুমে বাজছে সেই ক্যাসেটটা। তুম ওুম জম পুম।

অঞ্ধকারটা চোখে সয়ে এলে তরুকে খুজতে লাগল তাহ্মীদ, গলা তুল্েে ডাকন; ‘তরু! অ্যাই তরু!’ কোন জবাব এল না। এদিক-ওদিক দেখার চেষ্টা করল। মিলি না? ছ্য।, ওই 'তো মিলি! দেয়ালে ছেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চোখ বুজে। ఆয়ে থাকা ছেলেমেয়েদের গা বাঁচিয়ে অনেক কাষ্ট মিলির কাছে পৌছল সে, 'মিলি, তরু কোথায় দেখেছ? -

অর্নক কাষ্ট চোখ খুলন মিলি, ‘কে?’
'आমি...आমি তাহ্মীদ! তরু কোথায় জানো?'
‘তরু? ఆ! কি জানি! কি ভাল মাগছ్, তাই না, ভাইয়া?’ আবেশে

অসহায়ের মত চারদিকে তাকাল ঢাহ্মীদ। घूর্র ঘুরে পত্যেকটা মেয়ের মুখ দেখার চেষ্যা করল। কোথায় তরু?

অবশেষে স্রুজজ পেল। জানালার পাশে লেদারের সোফায় পা ডুলে
 সরিয়ে দিল তাহ্মীদ, তরুর शাত ষরে টানল, "কি কর্রাছিস, হুই এখানে? চন্, বাড়ি চन্! आাম্ম ভীষণ কান্নাকাটি করছ্।!

যেন জনেক কন্টে মুঈ ডুলল তরু, জড়ানো কাঠে অঙ্ֵুটে বলল, 'কে? ভাইয়া?'
 মাজা মসৃণ গামে সবজেটে মত এবটা ঘা। आা্ধান্র মত সাইজ,
 তরুর? भুড়ে গেছে? না, পোতার घা जে এমন নয়। जয পেয়ে তকুুর্র

 সোফায় তয়ে থাকা ম্যেরির ঠাটের কোণে 0ই একইরক্ম घায়ের
 এनिएड़ পড़्न आবाब।






 9भानन। आयि हिकाना 'िदाज़...





ডাঞ্জার নিয়ে এসো সজ্গে, প্নিজ!'

হাসপাতানের বেডে ওয়ে আছে তরু। ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাथा হয়েছে ওকে। বুক পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা তরুকে বড় অসহায় দেখাচ্ছে। ఆধু পানে নয়, কপালে চুলের ধারে জার চিবুকেও ঘা দেখা দিয়েছে। আঙুলের নখের রঙ পর্যন্ত বদলে গেছছ, স্বচ্ছ সবखেটে আভা দেখা यাচ্ছে নখের নিচে। পীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্রী घা সারা শরীতর।

পাথরেরর মৃর্তির মত তরুর পায়ের কাছে একটা, চেয়ারে বসে आছেন নিলুফার। ঢাঁর কাঁধে হাত রেবে দাঁড়়য়ে আছেন বড় বোন দিলারা বেগম, খবর পেয়ে শান্তিনগর থেকে ছুটে এসেছেন !
‘বাবা, কিছ্র বুঝতে পারলে?’ জানতে চাইল তাহ্মীদ।
তরুর মাথার কাছে দ̆!ড়ানো সালাহ্ উদ্দौন চিন্তিত ভभ্রিত মুখ তুল্ল তাকালেন ছেলের দিকে, ‘এখনও निচ্চিত কিছ্ম বनা যাচ্ছে না। কোন ধরনের পয়জনিং বনে गনে হচ্চে। হার্টবিট অনিয়মিত। রক্তে আর চামড়ায় একধরনের ধাতর্ব পদার্থ পাওয়া গেছে।'
‘তরু ভাল হয়ে উঠবে তো, বাবা?’
স্থির দৃষিতে কিছूফ্ষণ চৌয় রইলেন সালাহ্ উদ্দौन, ঢারপন দীর্घশ্বাস ফেললেন, ‘রোগটা কি না জান্ডন চিকিংসাই কো করা যাচ্ডে্

 দিত্রেছি...'

 শোয়া থেকে উঠ্ঠে বসেছে সে, অক্ধের ग়ত বাতান হাতড়াচ্ছে। అকে
 ইশারা করতে দিলারা বেগম জোর করে বোনকে টেনে নিয়ে গেলেন করিডরে। অপথ্যালমোস্কোপী অ্যাপ্রনের পকেট শেকে বের কঢর एরুর চো木্ পরীশ্মা কর区ে কৃলন সান্লাহ্ ঊদ্দীন। बরथর করে কাঁপছে মেয়েটা।

ねট্ কর্রে সাইড টেবিনে রাবা ফোনের রিসিতার তুন্লে নিলেন
 মেয়ে বলছে সে চোথে দেষভে পাচ্ছে না। যতইুক দেখলাম, কোন ধরন্রে ক্রেনিয়ান অ্যাবনরম্যালিটিতে ভুগছে। তুমি একট্ট দেষবে? হ্যা, आমি এবানেই आছি।

৩দিকে অপথ্যাनমোঁ্কাপ তুলে নিয়েছে তাহ্মীদ। মোটা কাচের ‘গাশ থেক্ক তরুর্র চোধটা দেষার চেষ্টা করল। আপ্ৰর্য! টুকরো ఫুক্রো জরীর ऊँড়োর মত সোনাनी কি যেন নড়েচড়ে বেंড়াচ্ছে। ভীষণ চম!ক গেল তাহ্যীদ। প্রায় চেচচচয়ে উঠন, ‘বাবা! ওর চোখর আইরিস বদलে यাচ্ছে!'

ডাক ছৌডে কেঁদে উঠন फরু, 'ভাইয়া••ও ভাইয়া, আমার কি হয়েছে রে, ভাইয়া...

ডস্ট হ হ্.সনা বানুর অফ্সিসে অপেক্ষা করছেন সালাহ্ উদ্দীন তাহ্মীীকক - নিয়ে। দেয়ানে তরুর চোখের এক্স-রেটা টাঙানো রয়েছে। আইরিনের জায়গাট্টকু খরার রুল্ষ জমির মত ফাটা ফাটা। সেখানে টোকা দিলেন তিনি, ‘দ্যাখ্, কি অড্রুত ব্যাপার! যে জিনিসট। কর্নিয়াকে প্রোটেট্ করে, সেখানকার কেমিক্যাল কমপোজিশন বদলে গেছে।'

রোগী দেষার টেবিলে বসে আছে তাহ্মীদ, প্রণ্ন না করেও বুঝল বাবা অর কোন ব্যাথ্যা দিতে অক্ষম়। ড্ট্ বানু ঢূকলেন হন্তদন্ত হয়ে। ছোটখাট ফর্সামত চেহারা, চোথে ভারী চশমা। বয়স বোঝা দায়।
'নতুন কিছ্র জানা গেল?' উংকঠ্ঠায় গলা अকিয়ে গেছে সালাंহ্ উদ্দীনের।
'না, স্যার,’ দীর্ঘশ্বাস চাপলেন তিনি, ‘ত্বু জানা গেছে জীবাণু বাতাসে ছড়াচ্ছে না।’ তাহ्মীদ্দর দিকে ফিরলেন, ‘রোগীদের কাছাকাছি এসেছে এমন সবার রক্ত পরীকা করছ্ছি আমরা। সেজন্যেই তোমাকে ডেকেছি। ফ্লুইড বা বডি কন্ট্যান্ট থেকেও সংক্রম্ম ঘটতে পারে ।' তাহ্মীদের কনুইয়ের উপরে রবারের বাঁধুনি দিতে দিতে চোখ্ . তুলে তাকানেন, 'নড়বে না কিন্ভ, কেমন?'
'কিজ্যে রোগ কি, আপনারা বুঝতে পারছেন না?' bo
-কোন এক ধরনের্গ ক্রোমোফোব অ্যাডিনোমা। পিইইটারি, গ্ন্যাডের অসুখ, যেটা ত্বেের মেনানিনে এফেন্ট করছে-यার কারণে রক্তে এनডোद্রফিন রিनिख হচ্ছে।' अভ্যস্ত হাডে ত্কে সুঁই, ফুচিয়ে দিলেন


চমকে উঠন তাহ্মীদ, ‘এনডোরফিন! মানে ড্রাগ! ওটা তো শরীরে प्राগে্র মত কাজ করবে!'

সালাহ্ উদ্দীন এতঙ্মণে কथা বলে উঠলেন, ‘একটা জিনিস লক্ষ্য बরেছ, এ পর্যন্ত যারা আক্রান্ত হয়েছে, তারা •সক্লেই বাচ্চা ছেলেমেয়ে। প্রাপ্তবয়স্ক বা বৃদ্ন নয় কেউই।'

চিন্তিত ভপ্পিতে মাথা ঝাঁকালেন ডষ্টর বানু, '২য়তো এমন কিছू ঢারা নিয়েছে, या এই ছেলেটি নেয়নি। সেকারণেই বেঁচে গেছে ও। অন্তত এヌন পর্যস্ত ভাল আছে তো!’ আড়চোথে একবার তাকালেন সালাহ্ উদ্দীনের দিকে, তারপর তাহ্মীদের দিকে ফিরলেন, "তুমি কি ওদেরকে কোন ড্রাগ নিতে দেখ্থে?

অর্ষ্বিব্তোধ করল তাহ্মীদ। 'নাহ্! তরু ড্রাগ নিতেই পারে না। ওরকম মেয়ে না সে’। আমার যতদূর মনে হয়,' বলতে বলতে জিনসের পকেট থেকে ক্যাসেটটা বের করে তুলে ধরন সে, ‘এর সজে যোগ আছে পুরো ব্যাপারটার। পাগলের মত এই ক্যাসেটটা ওনছিল ওরা সবাই। চেষ্ঠা কররেও কেড়ে নিতে পারিনি।’
'ক্যাসেট! কিসের ক্যাসেট' ওটা?' বোঝাই যাচ্ছে বিশ্বাস করছেন না উই্টর বানু।
‘‘এএট্টা রেডিও-সিঁগন্যাল। আচ্ছা, অন্য কোন জায়গায় কি এই রোগ ছড়িয়েছে?’
‘কি জানি...ক্সেম কিছু...’
‘একটু, খবর নেবেন, প্পিজ? এই ক্যাসেটটা আমি জাপান্র এক বক্ধুর কাছেও পাঠিয়েছিলাম। ওখানেও রোগটা ছড়িয়ে থাকতে পারে।' একটৃ ইতস্টত করে ক্যাসেটটা নিলেন ডক্টুর বানু, "ঠিক আছে, র্তুমি যখন বলছ তथন খবর নেব। কিন্ন কোন বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সির সাউভ্ড তো আর কোন রোগের কারণ হতে পারে না!'
'এধন কি তরুকে একুটু দেখতে পারি?'
‘ঠিক আছছ, যাও। কিন্মु ভ়য় পেয়ো না যেন,’ আশ্বস দেবার
 র্রাখা হয়েছে, তাতে ব্যধাটা একটু কমেছে।'

মম্মা লম্বা পায়ে তরুব ఆয়ার্ডের উদ্দেশে রওনা হলো তাহ্মীদ। ছাব্বিশ নাম্বার ওয়ার্টা হাসপাতালের অন্য অংツ থেকে আলাদা ক্রে ফেনা হয়েছে। করিডরে উৎকধ্ঠিত আত্রীয়স্বজনের ভীড়, মাঙ্ক-পরা নার্স আর কর্মচারীরা তাদেরকে সামলাচ্ছে। দিলারা বেগম জোর করে নিলুফারকে বাড়ি নিয়ে গেছেন গোসল-গা ধুইয়ে একটু বিশ্রাম করিয়ে আনার উদ্দেশ্যে। একবারে একজনের বেশী ভিজিটার ঢুকতে দেয়া इচ্ছে না। দরজায় ভারী পলিথিনের একটা পর্দা ঝুলানো হয়েছে। ভেতরে যাবার জন্যে মাস্ক আর কাপড়ের জুতো পরতে হলো। ভেতরে সারি সারি বেডে ঔয়ে আছে আক্রান্ত ছেলেমেয়েরা। প্রত্যেকটা বেডই অ《্সিজেন টেন্ট मিয়ে ঢাকা। ভেতরে আবছা দেখা যাচ্ছে বীভৎস घায়ের যত্রণায় কোকাচ্ছে রোগীরা, নিচুম্বরে কাঁদছে। ঘুমের ওষুধে অচেতন হয়ে আছে কেউ কেউ। টমি হিলফিগার গায়ে সেই ছেলেটাকেও দেথতে পেল তাহ্মীদ, চেহারার বেশীর ভাগ অংশই ঢেকে গেছে ঘিনঘিনে ক্ষতে। দু’পাশে হাত ছড়িয়ে চিৎ হয়ে అয়ে আছে, অচেতন। একা। ওর বাডি থেকে কি কেউ আসেনি? নাকি थবর পায়নি এখনও? ভারী মায়া হলো। এমন তাজা টগবগে সুন্দর ছেলেটা! অথচ এখন কি করুণ আর অসহায় দেখাচ্ছে! ওর পাশে কিচ্রহ্মণ দাঁড়াল তাহ্মীদ। বার বার চোখ ভরে যাচ্ছে জলে। থোদা, এদের সবাইকে তুমি ভান করে দাও!

মিলিকেও দেখতে পেন এক ঝলক। ওর মায়ের কাঁধে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে ইাঁটছ, সম্ভবত বাথরুমের দিকে যাচ্ছে। হাসপাতালের: গাউনের হাতার নিচে ওর দু’হাতের পিঠঠই দগদগে ঘা। জোর করে চোধ ফিরিয়ে নিল তাহ্মীদ।

ওয়ার্ডের শেষ মাধায় ভারী শ্বচ্ছ প্পাস্টিকে ঢাকা জানালার পাশের বেডে চিৎ হয়ে ওয়ে আছে তরু। খোলা নিষ্প্রাণ চোথদুটো ছাদের দিরে স্থির হয়ে আছে। গলা প্যন্ত নেমে এর্ডেছছ ঘা, দু'হাত প্রায় ঢেকে গেছে নীলচে সবুজ খ খ ফ্ফতে। ভাল করে লশ্ষ করনে দেখা

याয়, প্রত্যুকটা घায়ের্र কिनात्रा ঘিত্রে কেমন যেন হলদেটে आডা। কোনরকম পুঁজ বা রক্সক্কর্নের চিহ্ন নেই-আচর্য ব্যাপার!

नোহার চেয়ারটা টেনে বস্তত যেতেই לুং করে শব্দ হলো। টেন্টের डিতর চমকে উচ্ঠ বসন তরু, ‘কে? কে...আম্ম! কিচ্ছ্ দেখতে পাচ্ছি ना...6
 চেপে র্রাখল তাহ্মীদ।

দগদগে घায়ে ভরা ডান হাতটা বাড়িয়ে টেন্টের দেয়াল ছ্ֵুলো তরু, 'ভাইয়া...কি ভীষণ ব্যথা রে, ভাইয়া...'
'ঠিক হয়ে যাবে সব, একটু چৈর্য ধর।'
'ভাইয়া, মিলি কোধায়? কেমন্ আcহ ও?'
‘ভাল আছে। এই তো দেথে এলাম হাঁছে ওর মায়ের সজে। তোর অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ ${ }^{\prime}$
‘মিউজিকটা কেন কেড়ে নিলি, ভাইয়া? ওটা এনে দে! প্পিজ! আমি জার সহ্য করতে পারছি না! এনে দে...'
'তা হয় না, বুড়ী! ওটার জন্যেই তো তোদের এই অবস্থা। ডাক্তাররা চেষ্ঠা কব্রছেন ওষুধ বের করবাল । লল্ষ্মী বোন আমার, একটু সহ্য কর্!'
'আমি জানি, ভাইয়া, ওটা ওনতে পেনে ভাল হয়ে যেতাম! কেন এভাবে আমাকে কষ্ট দিচ্ছিস তোরা!’ হু-হ্ করে কেঁদে উঠল তরু।
'মাফ করে দে আমাকে; বুড়ী! आমার দোষৈই তোর এই অবস্থা,' आর পারল না তাহ্মীদ, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।
'আমি আর বাঁচব না, তাই না, ভাইয়া?' তরুর প্রাণহীন দুচোখের কোল বেয়ে নদীর মত অ্্রু বইছে। 'কিটির দিকে খেয়াল রাথিস, মনে করে প্রতিদিন খাবার দিস্ কিন্ত।' মাস চিনেক আগে বেড়ালের বাচ্চাটাকে বাসার পিছনের জঙলের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছে তরু। এরমধ্যেই আদরयত্স পেয়ে বেশ গাট্টাগোট্যা হয়ে উঠেছে কিটি।

- পলিথিনেব্র এধার থেকে তরুর হাতের উপর হাত রাখন তাহ্মীদ। প্রাণভরে অনুভব করতে চাইন ক্ষীণ উত্তাপটুকু ।

নোহার চেয়ারে বসেই ঘাড় তঁজে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। কত রাতে भूनर्জल्य

কে জানে, घাড়ে কেউ হাত রেখেছে টের পেয়ে চমকে উঠে সোজা হশ্রে বসল। Bছ̆! বাবা!
 ना, उ घूयाচ्ছে।’.
 তাহ्মীদ। ওয়ার্ডের বাইরে করিিডরের শেষ্াথায় ছোঁ একটা অসিসে এসে দুকল ওরা। চারদিক তনশান; ডাক্তার-নার্স কেউ কোথাও নেই। ৩্যু দ"তিনজন অ্যাটেনডেন্ট টুনে বসে দুলছে করিডরে।
‘তোর হ্বাড টেস্ট নেগৌিভ এসেছে.। ইনফেকেনের কোন চিহ্ছ নেই ${ }^{\prime}$



তাই তো মনে হচ্ছে। এখन বাড়ি या। রাত অন্নক रয়েছে। এখানে থেকে কোন লাভ নেই। রাত জেগে শেষে শরীর:খাাাপ করবে। আমি তে আছিই, কোন চিন্তা করিস্ ন্য।’
‘বাবा,' একটু ইত্তত করে মুখ তুলন তাহ্মীদ, 'তরুু কি মরে याष्ट匕?'

ককোন কथा না বলে কিছ্মুক্ণ একদৃষ্টে ওর fিকে চেয়ে রইলেন সার্নাহ্ উদ্দীন, কপালের ডান পাশের মোটা রগটা তিরতির করে উঠন, ধরা গলায় অবশেষে বললেন, ‘যা, বাড়ি যা এথন।

বাড়ি ফিরত্রে রাত প্রায় ভোর হয়ে গেল। নিলুফার শান্তিনগরে বোনের বাড়িতে আছেন, ওঁর দিশেহালা অবস্থা দেখে দিলারা বেগম প্রায় জোর করেই নিয়ে গেছেন। ভালই হয়েছে, ভাবল তাহ্মীদ। আম্মা একটুতেই अश्शির হয়ে পড়ে। বড় খালাম্মার কাছে যত্নেই থাকবে। হাতমুখ ধুর্রে উপ্রড় হয়ে বিছানায় ওর়ে পড়ল তুহ্মীদ। বৃथাই এপাশ ওপাশ করা। ঘूম आসছে ना।

সদর দরজায় খুট করে শদ হলো, খবরের কাগজ দিয়ে গেল - বোধহ্য। বিছানা হেড়ে উঠ্ঠ. পড়ন। দরজার তনা থেকে কাগজা
fা্য় এসে ডাইনিং টেবিলে এসে বসন সে। থবরণুলো পড়লেও কিছ্গটা
 হৃৰनाইন, ‘অজানা ব্যাধির আক্রমণে ভীত শহরবাসী’! ধবরে বলা হফ্রেছ, অজানা চর্মরোগে আক্রান্ত শতাiধিক রোগীকে হাসপাতালে ভর্ডি
 ছচহ निজনেয়ার ভাইরাসের মত কোন জীবাণুই এই সংক্রমণের জন্যে দায়ী। নিচের দিকে ছোঁ্ট করে ছাপা একটা খবরও ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করন। স্পেইস শাট়ল্ কল্নাম্বয়ার বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিক সাব্স্পট স্যাকর্টিভিির সোলার মেজারমেন্ট শেষ করেছেন। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই বর্ধিত .সোলার অ্যাকটিভিটি আগামী ক্রেয়ে বছর ধরে পৃথিবীর ১য়্যদার প্যাটার্নে প্রভাব ফেলবে...

নাহ!! কোন কিছूতেই মন বসছে না। অস্থির পায়ে এঘর ওघর ঘুরে বেড়ান। কি निস্তব্ধ আর ফাঁকা লাগছে প্রতিদিনের অভ্যস্ত এই বাসাটাকে। বাবা এখনও ফেরেনি হাসপাতান থেকে। রান্নাঘরের দরজাগ কাথামুড়ি দিয়় ঘুমাচ্ছে মন্টু। মিটসেফের তলা থেকে বেরিয়ে এল কিটি, রাজকীয় চালে গলা টানটান করে হাই ঢুলল। কিট্রিকে দেণেই একটা আইডিয়া মাথায় থেলে গেল। এগিয়ে গিঁ়ে বেড়ালটাকে কোলে তুলে ‘निল তাহ্মীদ। সোজা চলে এল নিজের ঘরে। কিটিকে ট্টিনেের উপর বসিয়ে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর ফুল অ্লামম চালিয়ে দিল মহাশৃন্যের সুরহীন সেই সস্গীত। আলতো করে কিটির গায়ে হাত বুলাল তাহ্মীদ, ‘বুঝলি, এটা একটা এষ্সপেরিমেন্ট। মাইড্ড করিস্ না যেন। যতদূর মনে হয় তোর কোন ক্ষতি হবে না।' বিটট অবশ্য ওকে একটুও পাত্তা দিল না, আয়েশী ভঙ্গিতে চোখ বুজে চয়ে আছে টেবিলে। ক্যাসেটের শব্দটা ওকে বিচলিত করতে পারেনি। कि মনে করে জানালায় রাখা ছোট মানিপ্যান্টের টবটা নিয়ে এসে কিটিন পাশে রেথে দিল তাহ্মীদ। তারপর ఆয়ে পড়ল বিছানায়।

কঈন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেই জানে না। কে যেন জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। চমকে উঠে বসল़ তাহ্মীদ। জানালায় সূর্य জনनকটা ঊপর্র উঠে গেছে। কে এভাবে দরজা ধাকাচ্ছ্ছ? তরুর কিছ্র इল্গা না তো? হুড়মুড় করর উळ্ঠ দরজা থুলে দিল̣ সে, উৎকঠ্ঠায়

## টানটান হয্রে অছে স্নাযু।

সামরিক পোশাক পরা তंরুণ এক সৈনিক বুটের শক্দ ডুকে মড়মড়িয়ে घরের মাঝখানে গ্রসে দাঁড়াল। বিশ্ময়ে হা হয়ে গেল তাহ্মীদ।
'पুমিই তাহ्মীদ?' কোহíর হাত রেণে দাঁড়িয়েছে লোকটা, , ভাবলেশহীন চেহারা।
‘কে आপনি? कि চান..."
সালাহ্ উদ্দীন ঘরে ঢুকলেন ক্লান্ত পায়ে, সক্xে আরও একজন সৈনিক। একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স বয়ে এনেছে লোকটা, বিনাবাক্যব্যয়ে টেবিলের টুকিটাকি জিন্নিসপত্র বাক্মে ভরতে লাগল। পায় চেঁচিয়ে উঠ্ঠন তাহ्মীদ, 'বাবা, কি হচ্ছে এসব? কান্সা এরা?’
‘চিন্তার কিছ্র নেই, ওরা ওদের কাজ করছে। বাধা দিস্ না"’’
‘বাবা...ওরা আমার জিনিসপ্র্র घাঁটছে কেন? এই যে...সাবধানে... ওটা আমার ডিক্কেট বক্স...’
'শান্ত হ, খোকা। অনেক কিছু ঘটে গেছে গত কয়েক ঘন্টায়। টোকিওর ব্যাপারে তোর স়ন্দেইটা সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওখানেও এই.একই রোগ ছড়িয়ে পড়ছে ছেলেমেয়েরের মধ্যে। আমাদের দেশের সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেজহ দু'ঘণ্টা আগে। ঢাকা শহর এখন পুরো পৃথিবী থেকে বিষ্ছিন্ন, সব ধরনের যাতায়াত ব্যবস্থাই ব庳 করে দেয়া হয়েছে যাতে বাইরে এ রোগ না ছড়াতে পারে। তোর গবেষণার সব জিনিসপত্র সহ তোকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ছুই ওধানকার ডাক্তারদের সাহায্য করবি।'

সেনাবাহিনীর জোয়ান দু'জন ধরাধরি করে কম্পিউটারটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাইরে। মাথায় হাত দিয়ে বিছানায় বসে পড়ল তাহ্মীদ, 'হায় আল্মাহ্! এ আমি কি করলাম!'

ওর কাঁধে হাত রাখলেন সানাহ্ উদ্দীন, ‘তোর কোন দোষ নেই’, খোকা। তোর কথায় কান না দিয়ে বরং আমিই ভুন করেছি।’

নার্ভাস ভঙ্গিতে দু’হাতে মুখ ঘষছিল তাহ্মীদ। হঠাৎ পাথরের মত জমে গেল সে, এক লাফে ऊ্ৰৎিণ্টা বুকের খঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইন।'চোখের সামনে মেলে ধরল কাঁপা কাঁপা দু’হাতের পাঞা। প্রায় ৮৬

## ফুंপিয়ে উঠন, বাবা!'

কি রে, এমন করছিস কেন? বলनाম তো, ভয়ের্র কিছ্র নেই...• বলতে বলতে ఆর দৃళি নক্ছ ক্রে মেনে ধরা হাতের দিকে তাকানেম
 आeูনের ফाাকে ফाাকে ঘিনঘিনে সবুজ घা!

## চার

মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক ত্রকের চারতলার কনফারেন্গ রুমে জরুরী মীটিং বসেছে। প্রু মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরাই নন, কয়েকজন মज্তী সহ বেশ ক'জন সরকারী আমলাও উপস্থিত। সামরিক বাহিনীর প্রধানও বাদ যাননি। ডা. সালাহ্ উদ্দীন আর তাহ্মীদ .পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসেছে। চওড়া টেবিলের ঠিক ওপাশে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্ঠা ডাক্তার নুরুন ইসনাম থান। টাইপ করা একটা রিপোর্ট পড়ছেন তিনি, ‘এই রোগের উৎপ্পত্তি হচ্ছে কোন বিশেষ রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির সাবহার মনিক্সের সেল্যুলার রিয়্যাকশন থেকে। সোজা ভাষায়-শব্দের. প্রতি শারীরিক প্রতিক্রিয়া। কোয়ারান্টিন করার পরেও আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কয়েক লাতে পৌছে যাবে, यদি বর্তমান হারে সংক্রমণ হতে পাকে। সেদিক থেকে চিন্তা করলে কোয়ারান্টিন করেও তেমন লাভ কিছুই হবে না।'

টেবিলের মাথায় উপবিষ্ঠ পুরো ইউনিফর্ম পরা সেনাবাহিনী প্রধান মুখ খুললেন, 'শব্দ থেকেই যদি সংক্রমণ ঘটছে, তাহলে সেটা নিয়ন্তণ করতে এত অসুবিধা হচ্ছে কেন?'

এবারে উত্তর দিলেন সালাহ্ উদ্দীন, 'শব্দটা সবাইকে আক্র্মণ করছছ না, শ্বু বিশেষ বিশেষ কয়েকজনই মিউজিক হিসেবে শব্দটা అনতে পাচ্ছে এরং আক্রান্ত হচ্ছে। প্রাथমিক অবস্থায় রোগী একধরনের ইউফোরিয়াতে ভুগছে, যার প্রতাব অনেকটা মাদক্দ্রব্যের মত। তাই নয়, একইসঙ্গে এরা অদম্য একধরনের মানসিক চাপ অনুভব

করছে এই তথাক্পিত মিউজ্িিক আরও অনেককে শোনানোর জন্যে।'
ঘি রঙা সাফারি পরনে ঢাকার ডি.সি. নড়েচড়ে বসলেন, শহরের প্রায় সব এমাকাতেই অझ্পবয়েসী ছেলেমেয়েরা স্পিকারে এই মিউজিক বাজিয়ে পার্টি করেছে দিনরাত। সেকারণেই সেনাবাহিনীর সাহাय্য নিয়ে কারফিউ জারী করতে হয়েছে। ক্নিন্ভ এরমধ্যেই সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে তো আর আমরা দেখতে পারছি না $1^{\circ}$
'আপনারা বলছেন এই সিগন্যান আসছে মহাশৃন্য থেকে?' জানতে চাইলেন ডাক্তার খান।
‘ঁঁঁা, এ ব্যাপারে আমরা নিচ্চিত,’ এতক্ষণে মুষ খুললেন ড. দোহা। 'প্রায় ছত্রিশ ঘন্টা ধরে আমরা মনিটর করছি, এই সিগন্যান অনবরত কোন ছেদ ছাড়া পাঠানো হচ্ছে। আরও একটা ব্যাপারে আমরা নিচিতি হয়েছি, এই সিগন্যাল প্রাকৃতিক নয়।'
‘প্রাকৃতিক নয়!’ বিহ্নল কণ্ঠে, অনেকটা স্বগতোক্তি"করার ভঙ্গিতে ডা. হুসনা বানু বলে উঠলেন, 'তাহলে কে পাঠাচ্ছে এই সিগন্যাল?'
'আমরা তা জানি না,' দীর্ঘশ্মাস ফেললেন ড. দোহা। 'সিগন্যানের কম্পোজ্রিশন সাংঘাতিক জটিল। কোন মেসেজ থেকে থাকলেও তার মর্মোদ্ধার কর্রা প্রায় অসম্ভব।
'আমার মতামত. যদি জানতে চান,' প্রায় গর্জে উঠলেন দশাসই. সেনাবাহিনী প্রধান, 'ভিনগ্পহের প্রাণীরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে । কিছু টের পাবার আগেই মরে ভূত হয়ে যাব আমরা!
‘যুদ্ধ কিনা জানি না, তবে যারা এই সিগন্যান পাঠাচ্ছে, তারা আমাদের চেয়ে প্রযুক্তিগতভাবে অনেক বেশী উন্নত। সারা পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞানীদের কাছে এই সিপন্যাল পাঠানো হয়েছে, সবাই চেষ্ঠা করছেন এর মানে উদ্ধার করতে। রোগের প্রতিষেষক আবিষ্কারের জন্যেও দিনরাত খাটছেন বিভিন্ন দেশের সেরা বিজ্ঞানীরা।’

এবারে প্রশ্ন করনেন ডি.সি., 'যারা এই সিগন্যাল নিয়ে কাজ করছেন, তাঁরা আক্রান্ত হচ্ছেন না?’
'না,’ বললেন সালাহ্ উদ্দীন, ‘প্রাপ্তবয়স্করা আক্রান্ত হচ্ছে না। অ্যুমাত্র অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েরাই ভূগছে। তেরো থেকে উনিশ/বিশ বছরের ছেলেমেয়েরাই অ্ু আক্রান্ত হয়েছে। বাচ্চা-বুড়ো, যুবক-যুবতী


#### Abstract

$৮ \vdash$


‘৫ধু মানুষ নয়,' পায়ের কাছে রাধা কাপড়ের ব্যাগ থেকে কিটিকে बে করে টেবিলে রাধन তাহ্মীদ, জঞ্寸-জানোয়ারের উপরেও fिभन्याল প্রভাব ফেনছে। দেখুন!' অসুস্থ কিটি এলিয়ে অয়ে আছে তাহ্মীদের্র হাতে মাথা রেথে, মৃদूমৃদু কাপছে। যারা কাছে বসে आছেন, তারা দেখতে পেনেন কিটির থাবার নিচে আর চোখ-মুণে সবজেটে আভা।

ডুমিই তো সবচেয়ে আগে এই সিগন্যাল ওনতে পেয়েছ, তাহলে बোমার কিছ্ম হল্লে না কেন?’ জানতে চাইলেন ডি.সি.।

একে একে সবার দিকে তাকাল তাহ্মীদ,.তারপর দু'হাত তুলে ধরল সামনে, यাতে সবাই দেখতে পায়। "আমিও আক্রান্ত। এই যে, দেখুন।' পাশে বসা একজন সরকারী আমলা চট্ করে চেয়ার সহ একটু দূরে সরে বসলেন।
‘ভয়ের কিছ্র নেই,’ অভয় দেবার ভপ্পিতে বলতেনন ডা. হুসনা বানু। ‘এভাবে সংক্রমণ হবে না। তাছাড়া আপনার যা বয়স, তাতে আক্রান্ত হার সম্ভাবনাই নেই। তাহ্মীদের বয়স বিশ বছর প্রায়, সেকারণেই आক্রান্ত হতে বেশী সময় নিয়েছে ও। যে বয়স পর্যন্ত সংক্রমণ ঘটছে, তাহ্মীদ সে বয়সের সন্ধিক্ষণে রয়েছে। আর ক'মাস বেশি হলে ও আর आা্রান্ত হতত না। সেজন্যেই সিগন্যানটা পুরোপুরি ধরতে পারছিল না সে। এক্ষেত্রে সংক্রমণও ঘটেছে খুব ধীরগতিতে।'
'তার মানে, ওরা আমাদের बাচ্চাদেরই ও্ধু ক্ষতি করতে চাইছে?' বনে উঠলেন সেনাবাহিনী প্রধান। কেউ কোন জবাব দিল না। বিশাল হলঘর জুড়ে নেমে এন অস্বস্তিকর নিরবতা।

মীটিং থেকে বাপ-ব্যাটা দু'জনে চলে এল তরুর কাছে। সেই একইভবে নিশ্চল उয়ে আছে মেয়েটা, শৃন্য দৃষ্টি ছাদে নিবদ্ধ। বুক পর্যন্ত সাদা চাদর ঢাক্কা। ভারী প্লাস্টিকের পর্দায় হাত রাখলেন সালাহ্ উদ্দীন, ‘কি রে, মা! ব্যথা একটু কমেছে নতুন অযুধটা দেবার পর?’
'মনে হয়,' তরুর কষ্ঠস্বর ওর চোখের মতই নিষ্প্রাণ।
‘শোন্, মা, একটা নতুন চিকিৎসা আমরা পরীক্ষা করর...’
'না, বাবা! আমাকে আর কষ্ট দিয়ো না তোমরা। কোন লাভ নেই।’

অমन বनে ना, মা! ঢুই ভাन হয়ে यiবি, দেখিস্। আমরা সিগন্যানটা রিভার্স করে ত্েেকে শোনাব। মনে হয় তাতে কাজ হত্প পারে। চেষ্টা করতে তো দোষ নেই।-যে শক্রের আবহ এই রোগ সৃষ্টি করেছে, তা উন্টে!. করে ‘বাজানে‘রোগের সিম্পটমগুো চলেও যেতে পারে ।
'ना, বাবা, প্রিজ!’ ফুঁপিয়ে উऐল তরু। 'আমাকে আর কষ্ঠ দিয়ো না! আমার মিউজিকটা কেন কেড়ে নিলে তোমরা? ওটা ওনতে.পেলেউ আমি ভাল হয়ে যেতাম।
'পাগनামি করে না, মা! ভয়ের কিচ্ছু নেইই। आমি মার তোর " ভাইয়া ঠিক তোর পাশেই দাঁড়িয়ে থাকব। কিচ্ছ্য ভাবিস্ না।'

নিঃশক্দে কাঁদতে থাকল তরু। বা হাতের পিঠ নিজের চোথের কোলের দু'ফোঁটা অশ্রু মুছে নিলেন সালাহ্ উদ্দীন। তারপর ইঞ্রিতে তাহ্মীদকে ৩রু করতে নির্দেশ দিলেন।

বাড়ি থেকে সকালেই ক্যাসেট প্পেয়ারটা নিয়ে এসেছিল তাহ্মীদ। একটা ক্যাসেটে সিগন্যালটা উন্টো করে টেপ করে দ্রিয়েছেন ড. দোহা ।'সেটা প্পে করে দিল সে। উন্টো-সোজা কিছু অবশ্য বোঝা গেন না, সেই একইরকম ভৌতিক গুমগুম শব্দে ভরে গেল ঘর। সঙ্গে সক্রে তাহ্মীদ আর সালাহ্ উদ্দীনের উৎকণ্ঠिত চোখের সামণ.ন যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল তরু, সঙ্গে সঙ্গে কান ফাটানো চীৎকার। 'ও মা গো! আমি মরে গেলাম...বাবা...বন্ধ করে দাও ওটা...ও ভাইয়া রে...’

বিচলিত হলো তাহ্মিদ, ওকে $\times$;ক্ত করে ধরে রাখলেন সালাহ্ উদ্দীন। একজন নার্স মনিটরে তরুর ভাইটাল সাইনের দিকে লক্ষ্য রাথছে। দশ সেকেন্ড পর ভল্যুমটা একটু বাড়িয়ে দিলেন তিনি। সক্গে সজ্গে কেম্মন যেন ন্নেতিয়ে পড়ল তরু। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে! লাফিয়ে উঠল নার্স, 'স্যার! হার্টবিট বন্ধ হয়ে গেছে!’

ঝট করে প্পাস্টিকের পর্দাটা সরিয়ে মেয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন সালাহ্ উদ্দীন। আর সহ্য করতে পারনল না তাহ্মীদ। পিছু হটে পায়ে পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে, তারপর উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ান কর্নিডরের শেষে ডাক্তাররর অফিসের উদ্দেশে। অফিসের এক কোণে হ্যাभারে ঝুলছে ছেড়ে রাখা বাবার ল্যাবকোট। ছোঁ মেরে ল্যাবকোটের

পকেট থেকে ক্যাসেটটা বের করে নিল তাহ্মীদ, আবার দৌড়াল ফির্ি পথ্েে। এই ক্যাসেটে আছে আসন সিগন্যালের অবিदृত কপি।

তরুর বেডের চারপাশে ব্যস্তসমস্ত একনন ড়াক্তার, পাগ্লের য়ত মে়্ের হার্ট ম্যাসাজ করছেন সাল্গাহ্ উদ্দীন। তাহ্মীদকে কেউ লশ্ষ্য করল नা। ছুটে গিয়ে প্পেয়ারের ক্যাসেট বদলে দিল সে। সেই একইভাবে ওমশ্তম করে বাজতে ওরু করল আসল সিগন্যালটা। রাগে চেচচিয়ে উঠলেন সালাহ্ উদ্দীন, 'কি করছিস! বন্ধ কর ওটা!’
'नা, বাবা। ৫ বারবার বলছিল মিউজিকটা ঔনতে পেলে ভাল হয্েে যাবে।'

তরুর নাকে অক্সিজেন মাস্ক চেপে ধরে ছিল নার্স, প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল সে, 'স্যার, শ্বাস নিচ্ছে! e শ্বাস. নিচ্ছে!' মনিটরের ভয়াবহ সরলরেখাটা আবার শ্বাভাবিকভাবে ওঠানামা ৩রু করেছে।

বিহ্মলের মত তাহ্মীদের দিকে চেয়ে রইলেন সালাহ্ উদ্দীন, হাপাচ্ছেন ঘন ঘন।
'বাবা, দেখলে তো, এই পরিবর্তনটাকে আমরা বাধা দিতে পারব না। या হবার, তা হবেই,' বলল़ তাহ্মীদ।
'হবে? কি হবে?' হতভম্বের মত প্রশ্ন কবলেন সালাহ উদ্দীন।
ওদিকে নড়েচড়ে উঠে চোখ খুলে সরাসরি ওদের দিকে তকিক্যেছে তরু, ম্মান হাসি ওর কালচে ঠোঁটে। 'কি রে, ভাইয়া, তুই এ ক’দিন শেভ করিসিন্নি কেন?’

প্রায় লাফিয়ে উঠলেন সালাহ্ উদ্দীন, তুই দেখঢে পাচ্ছিস্, মা?'
'ইঁঁ, বাবা। আর কোন যত্রণা নেই আমার। এত ভাল লাগছে!’ ক্বান্তিতে চোখ বুজল তরু, 'আহ্! আমি এখন তৈরি!’
‘তৈরি!' অবাক হয়ে তাহ্মীদের দিকে ফিরলেন, নালাহ্ উদ্দীন, 'কিসের জন্যে তৈরি?'
' কোন কथা না বলে পাশ ফিরে ওলো তরু, घুমিয়ে পড়ল i সারা শরীরে ছোপ ছোপ ঘা চকচক করছে।

টিফিন ক্যারিয়ার হ़াতে নিলুফার এসে হাজির হলেন এসময়। বাপ-ব্যাটাকে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চঞ্চল হলেন, ফ্যাকাসে মুথে থমকে দাঁড়ালেন দরজায়। 'তরু...কেমন আছে...’

[^0]ছুটে গিভ্রে মাক্ জড়িয়ে ধরন চাহ্মীদ, হাসতে হাসতে' বলन, 's ভাল आছে, মা! 'ওর বণ্থা সেরে গেছে।'আ আর কোন চিত্তা নেই, দেখ্ো তোমরা।


 হাসপাতালের দোতলায় এৰট্ট সাময়িক গবেষণাগার ছাপন কडोা

 বড় এক্টা। निनूফার ঢिফ্নি ক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে आসেন, ক্যাফেটেরিয়ার চা-সিপ্পাড়া মিলে চনে যায় ভানই। গবেষণাগার্র একধারে তাহ্মীদ্ নিজের মত পরীক্ষ-নিরীক্ষা চালায়, কেট বড় একটা নজর দেয় না।

পরদিন দূभूরে বাবাকে ধুঁজতে খুঁজে ডা. হুসনা বানুর অফিসে शাজির হলো তাহ্মীদ! ওখান এককোণে এবট্ট ইজিচেয়ার রাখা আছে। उরুুর দেখাশোনার ফiঁে ফাকে তাত একফু গড়িয়ে নেন সাनाश् উদ্দীन, জাनে তाহ्মীদ।
"এরো, তাহ্মীদ"; হাভে ধরা রিপোঁ্ট থেকে চোখ তুলে তাকালেন ডা. বানু। কেমন আছ আজ?'

ইজিচেয়ার থেকে উঠে :সোজা হয়ে বসলেন সালাহ্ উদ্দীন, জিজ্ঞাসু চোথে চাইলেন।
‘আমি মনে হয় বুঝতে পারছি কেন এমন হচ্ছে,’, কোনরকম ভূমিকা ছাড়াই বলन তাহ্মীদ।

রিপোঁ্টা হাত থেকে টেবিলে নামিয়ে রাখলেন ডা. বানু। 'সারাপৃথিবী জুড়ে কয়েক হাজার বিজ্ঞেনী গত চার/পাচচদিন ধরে অন্ন্নাষ্ত খেটেও নতুন কিছ্হই, জানতে পারেন্নি। তুমি...’
‘ఆরা য়ে আমার মত ঔনতে' পায় না; আপা! যত. ४নছি ততই ভাল
 ওढে! তকুর মত জামিও. মোহি़ হয়ে পড়ছি মীরে ধীরে, कि বে ৯২

## बानम्द...

তাহ্মীদ!’ প্রায় ধমকে উঠলেন সানাহ্ উদ্দীন।•একবার आয়नाয় निজেকে দ্যাষ্। মুৰ্বে আর গলায় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে ఆটা। ক্যাসেট শোনা বক্ক কর্, নাহলে তরুর মত...' বাক্যটা শেষ করলেন না তিনি।
‘বাবা, ঠাण মাথায় একবার চিত্তা কন্ন। এ পর্যন্ত দू'জন রোগী মারা গেছে, কারণ Өদেরককে সিগন্যালটা Өনতে না দিয়ে ওদের চিকিৎসা করতে গিয়েছিলে তোমরা। সেজন্যেই মরেছে ওরা। কারণ ওদেরকে
 দৃষ্টিতে ডা. বানুর দিকে চাইলেন একবার। একটু অপেফ্ষা করে আবার বলতে ৩রু করল তাহ্মীদ। ‘সিগন্যালটা আমাদের ক্ষতি করতে চাইছে না, বাবা। ওটা ৩খ্ আমাদেরকে বদলে দিতে চাইছে। এটা কোন অজানা রোগ নয়, জাসনে আমরা বদলে যাচ্ছি।'
'কি বলছিস্ এসব!'
"আমি ঠিকই বলছি, বাবা। যত ৫নছি ততই, পরিক্কার হয়ে আসছে সব রহস্য। সিগন্যানটা আমাদের ফ্ষতি করার জন্যে পাঠানো হচ্ছে না, ওরা ৩ষ্ৰু আমাদের বদলে দিতে চাইছে। তোমাদের বোঝাতে পারব না কি যাদু আছে ওই সুরে!
'তাহ্মীদ;’‘;ধা দিলেন ডা. বানু, ‘এটা এনডোরফিনের প্রভাব, ড্রাণের মত.:.
'না, আপা। পরিবর্তনটা যাতে শারীরিক কষ্ট.'ছাড়াই ঘটে, সেজন্যেই ত্যু ড্রাগ এফেষ্টটা হচ্ছে। ঘোরের মধ্যে ব্যথাটা (টের পাওয়া यাচ্ছে না। বাবা, মনে করে দেখো, তরু বলছিল ও তৈরি। তার মানে অবচেতন মনে ও সত্যিই বুঝতে পারছিল ও পরিবর্তনের জন্যে তৈরি रয়ে গেছে।
'পরিবর্তন!’ অঙ্ফুটে বলে উঠলেন সালাহ্. উम্দীন, ‘কিসের পরিবর্তন?’
'গত কয়েকদিন ষরে সেটা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছি। আমদের বাড়ির টবের গাছুলোকে সব ল্যাবে নিয়ে এসেছছিলাম। ওণুলোকে সব খুব শক্কিশানী আন্ট্রা ভায়োলেট রশ্মির নিচে রেথে দিয়েছিলাম গত কয়েকদিন ষরে। গাছপালা-মানুষ সবার জন্যেই ওই লেভেলের রেभूनर्ब्बल

মারাত্যক দ্মতিকর। তারম,্য্য অর্ধ্রে টব আলাদা•করে ফেলেছিলাম, সেঈুোকে ক্যাসেই্টর মিউজিক খনিয়েছি একইসজ্গে। অবাক ব্যাপার্র কি জানো, রাবা, যে গাছতুলো মিউজিক তনেছে, জাল্ট্রা ভায়োনেট রন্মি ওদের কোন র্ষাত করতে পারেনি। দিব্যি ভান আছে তারা, ৩ষু পাতার গায়ে গায়ে কেমন যেন ম্বচ্ছ একটা আবরণ পড়ে !গছে। যে গাছথ্তো মিউজিক তনতে পায়নি, তারা সব মরমর। ৩কিয়ে ক্তঁকড়़ यাচ্ছে ধীরে ধীরে।

সবাইকে চমকে দিয়ে ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। ছো মেরে রিসিভারটা তুলে কানে ঠঠকালেন সালাহ্ উদ্দীন, 'ঘালো!'
"ডষ্টর সালাহ্ উদ্দীন?’ উত্তেজ্জিত কত্ঠে জানতে চাইল কেউ।
‘জ্বী, বর্नशি!
"আমি ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে সামসুদ্দোহা বলছি।’
'ও_্যাঁ, ড. দোহা! কি খবর...সব ভাল তো!'
আপনি তাহৃমীদ্ক.ক নিয়ে একটু আসতে পারবেন? আমি মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রে আছি। ত!হ্মীদ চেনে। দেরি করবেন না, প্লিজ!’
‘কি ব্যাপার বলুন তো? কোন বিপদ...’
'না না, ভয়ের কিছু নেই। তবে ব্যাপারটা ভীষণ জরুরী। আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাতে চাই ।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে তাহ্মীদের কৌতৃহলী চোথে চোখ রাখলেন তিনি, ‘এক্ষুনি একবার তোদের ডিপার্টমেন্টে যেতে হবে।’

## .ौँ

ড. দোহা অস্থির পায়ে পায়চারি করছিলেন বারান্দায়। ওদেরকে দেখডে পেয়েই প্রায় দৌড়ে এলেন, ‘এই যে...এসে গেছেন আপনারা। তাহ্মীদ, তোমার কথাই ঠিক। या সন্দেহ করেছিলে, তাই হ়য়েছে।' দ্রংতপায়ে ল্যাবে এসে ঢুকলেন তিনি, বাপ-ব্যাটা অনুসরণ করছে তাঁকে।.
‘্যাপারট কি，বলুন তো？’ সन्मिशান দৃষ্টि সালাহ্ ঊकोনের চোৰে।
 অা হ！বাড়িয়ে দিলেন একটা মনিটরের্र দিকে। মহাকাশের এক্টা
 डदाधा। कालো आকাশ।
＇নीन বামन！মানে？＇বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইলেন সালাহ্ উদ্দীন ঋন্টরের দিকে।

রু ডূয়ার্ফ আমদের মতই অন্য একটা সোলার সিস্টেম，কোটি बোটি মাইল দূরে，＇সম্মোহিতের মত মনিটরের দিকে চচা়় আছে ঢাহ्মীদ，‘রেডিও সিগন্যালটা ওদিক থেকেই নামছিন।＇
‘ठিф চাই，’ খুশিয়াল গলায় সায় দিনেন ড．দোহা，কী－বোর্ডের উপর নেচে বেড়াচ্ছে •ু’হাক্রের আঙুল勺ুলো। ‘তোমার কথাঙলো বারারার মনে হচ্ছিল। তাই র্，ডুয়ার্ফের সম্ষক্ধে কৌতৃহনী হয়ে弓ঠঠিলাম，সিগন্যালটা ওখান থেকেই তো পাঠানো হচ্ছে। ভু ড়য়ার্ফ बাবিষ্ষারের পর থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত তথ্য গত কয়েকদিন ধরে ডাটনলোড করছিলাম। কি আবিষ্षার করনাম，জানে！？এই দ্যাখো！’丁র্জনীতে খট করে একটা কি চাপ দিতেই পাশের আর একটা মনিটরে ఫ ডূয়ার্ফের মত আর একটা ছবি ভেসে উঠল，‘এটাও রু ডুয়ার্ফ। হাব্ল্ টেলিস্কেপে এই ছবি তোলা হয়েছে，ঠিক আটাশ দিন আগে। আর ఆभাশের ছবিটা তোলা হয়েছে উনিশশো সাঁইত্রিশ সালে। দুটে। ছবির্য মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখডে পাচ্ছ？＇

লাফিंয়েে উঠন তাহ্মীদ，＇স্যার．．．সূর্যের ন্নং．বদলে গেছে！উজ্ঞ্qল হয়ে গেছে আরও．．．স্যার！ওদের সূর্বটা বদলে গেছে！＇
‘ঠিক ，রদলায়নি，আল্ট্রে ভায়োলেটের দিকে একটু সরে এসেছে． পখ，সেজন্যেই রঙটা বদলে গেছে।＇
＇স্যার，＇নিজের অজান্তেই ড．দোহার কাঁধ চেপে ধরল তাহ্মীদ； ＇তারমানে আমাদের সূর্যটাও আলট্টা ভায়োলেটেব দিকে সরে যাচ্ছে！＇

অসহায়ের মত হাসলেন ড．দোহা，ঠিক ঢাই। গত কয়েকদিন ঈরে সোলার অ্যাকটিভিটি এত বেড়ে গিয়েছিল，তারপরেও আমরা ‘োন নজর দিইনি1：
 রেথেছে। তাই না?'
 निজেদেরকে বদলে .কেলেছে। নাহলে ఆরা ধ্পংস হয়ে যেত। Өরা टिकই লক্ষ্য করেছে বে আমাদ্রর সোলার সিসটেম্মেও সেই একই দুর্ট্টনা ঘটতে চনেছে। সানস্পটে বে অস্বাভাবিক সোলার অ্যাকার্তিিি
 বাঁচার মত. কোন উপায় ভেবে বের করতে না পারলে পৃথিदীর বুळ থেকে নিষ্চিহ্ছ. হয়ে যাবে প্রাণের সব চিছ্ন।' দীর্घশ্বাস ফেললেন 5 . দো।
‘সেজন্যেই ఆরা आমাদেরকে সাগায্য করার জন্যে এপিক্রে এসেছে,' ম্হান হাসंল তাহ্মীদ। 'সিগন্যানটা ওরা যুদ্ধ ঘোষণা করার
 শামাদেরকে সাহায্য করতে চাচ্ছে।’

ঠিক 'তিনদিন পর বাংলাদেশের রষ্ট্রপ্রধান জাতির উল্mে্যে ভামণ দিলেন। -...আমাদের বিঞ্ঞানীদের আবিক্ষার অন্তর্জাতিক •সম্থন পের্যেছে। यদিও এখনও থুবই প্রাথমিক পর্যায়ে आছে, কিন্জ , স।
 याচ্ছে। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাথার খাতিরে অবশ্যস্টাবी শারীীরিক পরিবর্তনের সस্ভাবনা সরকার অনুম্মোদন করেছে। প্রয়োজনীয় হরম্মেন চিকিৎসা দू'দিনেন ম্ব্যুই জাতীয় পর্যায়ে থরু হয়ে যাবে। এছড়া जকन নাগরিককে আমি অনুরোধ করছি, আপনারা মহাকাশ-সগ্গंত ఆনুন, বিশেষ করে যাদের বয়স এক্শ বছরের নিচে! সরকার জকুযী ভিত্তিতে প্রতিরক্মমূলক সব ধরনের ব্যবञ্য! নিচ্ছে, জনসাধারণণর
 সহয় হোন।
 বড় •স্পিকারে মহাকাশ-সभীত নামে পরিচিত অড্রুত আবছ বাজডে থাকল む゙ম পর্দায়। রেডিও-টেল্লিভিশন, ইন্টারনেটে, ঘোষণা অবং ৯৬



 9्श आएक কেটে গেলে সাধার্লণ মানুষ नিজ্রেদের্र স্বাভাবিক জীবনयाত্রায়
 দেশ্লে এগিফ্রে এম প্রতিরস্মাকাজ্জে দরিদ্র দেশษলোর সर্যাগিতায়। জরুরী ভিক্তিডে অব্রবিটট স্যাটেনাইট প্রেরণ করা হলো









भ্যানডেম পায়ে র্গিলয়ে আয়নার্র সামনে এসে দাঁড়ান তরু, হালক গোনাপী সানোয়ার কামিজ পরোছ অজ্র। आয়নায় নিজের প্রতিবিব্ধের斤িকে চেয় রইইল কিছ্মক্ষণ আনমনে, তারপর बম্বা করে একটা দীর্घশ্বাস র্লেল। 'মানুষ অভ্যাসের দাস, কথাটা যে এত র্সাত্য, তা কি আগে बनााम?
'कि বर्नान?' জूতোর ‘িতত বাঁধতে বাঁধতে মুধ তুলে তাকাল णश्शीप!
'না...মানে বর্नছিলাম, কোন দরকার নেই জানি, তারপরেও জ্যাসের বশে বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে ঠিকই একবার ড্রেসিং দ্তিবিল্র সামনে দাঁড়াই।' आয়নায় এখনও অনভ্যস্ত, নিজের প্রায় অপরিচিত প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে আছে তরু। সবুজ আভা ছড়ানো
 १भ-

নেই। পাপড়িহীন চোেে্র মণি উঞ্क্ব সোনালী। आয়नাব্র निচের্র
 শঈ কढ্রে এই ব্যাऽটা কিনেছিলিাম！অপচ একবারও পরতে পারলাম ना ।＇প্রয়াজন নেই বनে ज্রিসিং টেবিনের উপরে সাজিয়ে র্রাখা नোশनক্রীম ইত্যাদি টুক্টিটাকি প্রসাষনী বহু আগেই ফেলে দিয়েছে তরু，কি্ট বহ শপের চুলের এই ব্যান্ডটা এধনও রেন যেন রেরে দিয়েছে। आনমনে চুর্नবিইীন মাথায় হাত বুলাল তরু，নিজেকে এখনও জামার অপর্রিচিত মনে হয়। প্রতিদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চমকে উঠি，কে ওই মেয়েটা？＇
＇ڭুই यে কেন এথনও এত মন খারাপ করিস্！＇উঠে এসে তরুর পাশে आয়নার মুখোর্মুধ্বি দাড়াল তাহ্মীদ। সবজেটে স্বচ্ছ তৃকে ভাঁজ ফেলে হাসল，．আমার তো মনে হয় এটা ভালই হয়েছে। কেউ ফর্সা －কেউ কালো রইল না। মেঘের মত চ়ল পটলচচরা চোখের আর কোন অর্থ রইল ন্রা। সবাই সমান হয়ে গেল゙। এটাই তো ভাল।＇‘

বারো বছরের মন্টু মিয়া দরজায় এসে দাঁড়াল，চকচকে ন্যাড়া মাথার ম্বচ্ছ ত্বকে হাত বুলাতে दুলাতে বমল，＇আফা，মিলি আফায় আইছে।＇বनতে বলতেই মিলি এসে দাঁড়াল দরজায়，জিন্স্ আর পাতমা একটা সোয়েটার পরনে। পান্নারঙা গনা ঘিরে থাকা সোনার পাতনা চেন，মিনির চোথের সোনাनী মণির সজ্গে ভারি মানিয়েছে। ＇তোরা কি কোধাও यাচ্ছিস নাকি？＇
＇দূরে কোথাও নয়，নিউমার্কেটে। ডুইও 巨ল আমাদের সস্গে；＇ মিলিকে পেয়ে ষুশি হলো তরু।

দরজার বাইরে থেকে উকি দিলেন সালাহ্ উদ্দীন，‘কে，মিলি नाকি？ভাन আছ বেটি？＇

জ্বী，চাচা।＇মাথা হছলাল মिनि।
＇আরে，তরু মা，তুই তো জ্যজ্যাট এক্টা সালোয়ার কামিজ্জ পরেছিস！ঠিক গোলাপ ফুল্লের মত দেখাচ্ছে তেকে！＇ไৈ－خৈ করে ঊঠनেন্ সালাহ্ উদ্দীন।
＇কেন মিথ্যে সাষ্ত্বনা দাও，বাবा！आমি জানি তোমার কাছ্গে কি अদ্রুত বিंতিকিচ্ছিব্রি দেথায় আমাদেরকে！’ দोর্घশ্বাস ফেলে বাগট্！

'কি যে বनिসৃ!' এগিয়ে এসে ఆকে জড়িয়ে ধরলেন সালাহ্ উদ্দীন, কপানে চুম খেয়ে বললেন, ‘ছেলেমেয়েরা সবাই তো এই পরিবর্ডন মেনে নিয়েছে। এযে জীবন-মরণের্র ব্যাপার। আমাদের কাছে তোরা সবসময়ই সুন্দর थাকবি।

তাহद্গে ছুমি কেন এই পরিবর্তনে যোগ দিনে নাা, বাবা?' বিষন্ন কर্ঠে প্রশ্ন করন তাহ्মীদ।

আनমনে গালের ধোঁচা ধ্ৰাচা দাড়িতে হাত दুলালেন সালাহ্ উদ্দীন। পথিবীর আরও অনেকের মত তিনি এবং নিলুফার পরিবর্তনে यোগ দের্নनি, প্রয়োজনীয় হর্রমোন ট্রিটমেন্ট তাঁরা গ্রহণ করেননি। বয়ক্ক জনগোঠীর জন্যে মহাকাশ-সঙীতের পরিপৃরক হিসেবে হরমমান চিকিৎসার आবিষ্কার করেছেন্গ বিজ্ঞানীরা। उবে পৃর্ণবয়স্কদের জন্যে এটা বাধ্যতামূনক নয়। ‘তোর মা যে চাইল না! তবে আমিও ওর সগে একমত। আমাদের জীবন তো প্রায় শেষের পথে। অসুবিধের মধ্য্য এই যে বাক্কি জীবন আমরা সূর্যের আলো আর দেখতে পাব না, দিনের বেলায় আর বাইরে বের হতে পারব না, এই তো! কিম্ট তোদের তো অক্ধকার ঘরে বসে থাকমে চলবে না, সারা জীবনটাই পড়ে আছে 'সামনে ${ }^{\prime}$ '
‘তোমার কষ্ট হয় না, বাবা?’
হাসলেন সালাহ্ উদ্দীন, 'না রে! কিসের্গ কষ্ট? จষ্ৰ রুটিনটা বদলে গেছে। তাছাড়া আমাদের বয়েসী বেশীরডাগ बোকই তো পরিনর্তন্ন যোগ দেয়নি। ত্যেদেরকে टिক বলে বোকাতে পারব না গাম!দের বূড়োদের মনের কथা। সমরা প্রাচীনপহী, অতীতেই আমাদের বাস। তের্রা নতুন দ্রিনের পiইষ, ভবিষ্যৎ তো তোদেরকেই গড়তে হবে। आমাদের কथा ভেবে মন ঈারাপ করিস্ না।'

খूব নীந গवাi়া তরু বলল, 'ক্সি


কৃত্রিম आঁৎকে উঠার ভগ্গি করে জ্রোরে হেসে ক্ষেলেেন সালাহ্
 হেমজ্তই আমার ভাল। ভোর্রা তার কি বুঝবি?'

হাসিব্ব শক্পে আকৃষ হয্যে দিবান্দ্রোর আশা বাদ দিয়ে নিলুফার৫
 ना!

তরু মাকে खড়িয়ে ধরে তাঁর চুলের মধ্যে মুখ তঁজে দিল, 'বাবা তো భুশি হবেই आम्মা, এধন থেেকে রাতর্দিন যে তোমাকে কাছে পাবে।'
‘খুশি না হাতি। রাতদিন খিটিমিটি করে আমার চাল পাক্কিঁ়ে দেবে অকালে।

হাসতে হাসতে ছেমেমেয়ের্না বেরিয়ে পড়ল নিউমার্কেটের উদ্দেশে। জানাানার ডারী পর্দা একটুখানি ফাঁক করে সতৃষ্ণ চোখে ఆদের দিকে চেয়ে রইলেন নিলুফার। সৃর্যের হালকা বৌ্নী আ আভায়ু্ত র্থি কেমন অবनীनाয় পিছলে পড়ছে তাহ্মীদ, তরু "আর মিনির উজ্ঞ্qল মসৃণ উन్মক ত্ককে। কেমন সতেজ দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে ఆরা! নির্বিকার, निर्डয়।

d.

পুনর্জন্ম

## ヘক

রক্তলাল চোঈ দুটো জ্বলন্ত কয়লার মত ধিকিধিকি জ্বলছে। হাতে হাতকড়া, পরনে জেলখানার সাদা-কালো ডোরাকাটা কয়েদীর পোশাক। यাবজ্জौবন সাজাপ্রাপ্ত খুনের आসামী आমজাদ था «ুঁড়িয়ে খ্ঁঁড়িয়ে হাঁটছে লোহার শিক ঘেরা করিডর ধরে। দুপা শিকলে বাঁধা थাকার কারণে হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে। ওর ঠিক পিছনেই আছে ইউনিফ্স্ম পরা জেল-গার্ড, হাতের রুন দিত়ে মাঝে মাঝেই ওঁতো দিচ্ছে আমজাদ খার পেশীবহুল পিঠে। ভীত পায়ে এদের দু’জনকে অনুসরণ করছ্নে ডা. জিনাত হায়দার। শরীরের নয়, ইনি মনের ডাক্তার। ঢাকা মানসিক চিকিৎসা এবং গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান। ভয়ক্কর অপরাধীদের মানসিক গঠন পরীক্ষার ব্যাপারে সরকারী পছ্ম 'থেকে প্রায়ই ড়া. জিনাত হায়দারের সাহায্য নেয়া হয়ে थাকক।

মানসিক রোগীদের নিত্যেই তাঁর কাজকারবার, হয়তো সেজন্যেই মানসিকভাবে সুস্থ এই খুনীকে প্রচ ভয় করছে। বার বার পিছু ফিরে ক্রূর দৃষ্টি निক্ষেপ করছে আমজাদ খौ, ভয়ে রক্ জম হয়ে যাচ্ছে। কাঁচাপাকা চুলের পাশ দিয়ে একফ্যোটা ঘাম নেমে এন কপান বেয়ে, কাঁপা কাঁপা হাতে মুছে নিলেন ডা. জিনাত। প্রচ নার্ডাস নাগছে।

একটা সেলের সামনে এসে দাঁড়াল গার্ড। घটাং ঘটাং শব্দ তুলে দর্রজা খুলন।: বেশ জোরেশোরেই রুলের খ্ৰেচা দিম আমজাদ খার পिঠ১। হুंড়মুড়িয়ে সেলে দूকে গেন আমজাদ খাঁ। প্রচও ডয়ে হাত-পা ঠাध হয়ে আসছে, তারপরেও. সেনে ঢুকলেন ডা. জিনাত । ইশারায় গার্ডকে চলে যেতে বললেন। আমজাদ খার ক্রালচে ঠৌাট দুটোয় দুর্বোধ্য হাসি। হলদেটে স্বান আলোয় বীভৎস দেখাচ্ছে ন্যাড়া মাথাটা +

घড়ঘড় .শক্দে বন্ধ হয়ে গেেন সেলের দরজা। ডা. জিনাত এই
 বোধ করনেন তিনি। হঠাৎ করেই_কেন যেন প্লারিপার্শ্বিক অবস্থাটাকে অর্ধ্ছীন মনে হচ্ছে। এই’ভয়ঙ্কর ধুনীর সামক্র কেন দাঁড়িয়ে আছেন তिनि?

কালচে ঠঠঁটটর ফাঁকে হলদেটে দাঁতের সারি উকি দিল,. হাসছে আমজাদ यাঁ! গোল গোন চোধ দুটো অস্বাভাবিক বড় দেখাচ্ছে। এগিয়ে আসছে খুনীটা! হায়’আল্মাহ্!

निজের অজান্তেই পিছিয়ে গেনেন জিনাত। পিঠে শীতল লোহার
 আসছে অমোঘ নির্যাতির মত! আমজাদ খাঁর সারা মুখাবয়ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ঘিনখিনে হাসি i

চোঈ বুজে প্রাণপণে চেচচিয়ে উঠল্লেন ডা. জিনাত।
‘‘জিনাত আপা, চোখ খুলুন! এই যে, আমার দিকে তাকান!’ মেয়েনী কণ্ঠ ভেসে এল কোন সুদূর থেকে!

উদ্গত চীৎকারটা কোনভাবেই থামাতে পারছেন না জ্রিনাত। থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর। অনেক কষ্টে চোখ মেলে তাকালেন। চোখে চোথে চেট্যে আছে উদ্বৈগমাখা একজোড়া •ুন্দর চোখ, মসৃণ গালের দুধার দিয়ে নেমে এসেছে থোকা থোকা ঢেউ খেলানো লম্বা চুল। বড় পরিচিত মুখটা। কে যেন এই মেয়েটা? 心 তাই তো, এ যে সাবরিনা! বিজ্ঞানী ড. নাসিম হারুনের সহকারী! মুহূর্তে বাস্তবে ফিরে এলেন জিনাত। মনে পড়ে গেল সবকিছ্র।

বিমৃঢ় চোখে চারদিকে চাইলেন। সাবরিনার পিছনেই বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে নাসিম হারুন। ধবধবে সাদা ল্যাবকোট গায়ে, হাসি হাসি মুখ। পাশেই সাফারি-সুট পরা মন্রী, চোথে ঘন উদ্বেগ।

মন্তী নাজমুল হুদা এগিয়ে এসে দ্রুতহাতে জিনাতের মাथায় পরানো হেডসেটটা খুলে নিলেন, 'আপনি ঠিক আছেন তো, ম্যাডাম?’

চামড়ামোড়া উঁম চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় বসে আছেন জিনাত। বোকার- মত চেয়ে আছেন, অতঙ্কটা কিছুতেই কাটছে না! হঠাৎ করে কি যেন মনে,পড়তেই ঘूরে তাকালেন ঘরের অন্য প্রাত্তে। ওই তো ১০২

आयজাদ বা। ঠিক একইরকম দেষতে आর একটা উমু চেয়ারে স্ট্যাপপারাধা অবস্থায় ঝ্সে आছে! মাথায় হেডসেট, অদৃশ্য বৈদ্যুতিক ศिগन্যা সরাসরি প্রবেশ করহে ওর্প মন্তিক্কে। আমজাদ খার চোঝে आতক্কমাধা বিহ্নন দৃধ্টি। ঘোরের মধ্যে আছে। এ জগতে নয়, অবাস্তব এক পৃথিবীতে বিচরণ করছে সে এ মূহৃর্ডে।
'আশর্য!’ ভাঙা গলায় বলে উঠলেন জিনাত, 'বাস্তবের মতই সত্যি মনে হচ্ছিল! আগে থেকে জানা সত্ত্রেও একদম বুঝতে পারিনি! কেন্ আমাকে এতক্ষণ ধরে ఆখানে রেঞে দিয়েছিলেন আপনারা? প্রায় ধম়কে উঠলেন তিনি।

মাত্র তিন সেকেন্ডের জন্যে প্রোগ্গামটা অ্যাকটিভেট করা হয়েছিল,' স্ট্যাপ্জলো খুলতে খুলতে সান্ত্রনা দেবার ভभ্রিতে বলন সাবরিনা।
'মাত্র তিন সেকেন্ড! অথচ মনে হচ্ছিল যেন কয়েক ঘন্টা কেটে গেছে!' জিনাতের কষ্ঠে এখনও ভয়ের রেশ।

এগিয়ে এল নাসিম হারুন, এই বিশ্ষ প্রোগামের আবিক্কর্তা। 'সময়কে জয় করাই এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য। আশাকরি আর্পনি ভুঝতে পেরেছেন, ম্যাডাম, প্রোপ্রামটা কত কার্যকরী।'

এখনও বিহ্নল দেখাচ্ছে জিনাতকে। আচ্চর্য! কি ভীষণ রকম বাস্তব!’

বিজয়ীর মত মাথা উঁচু করল নাসিম, ‘এক অর্থে এটা তো বাস্তবই ।’ অর্থপূর্ণ চোথে চাইল ডা. জিনাত আর মন্ত্রী নাজ্যুল হুদার দিকে, ‘শ্বাগত্ম! বিচার-ব্যবস্থার নতুন যুগে আপনদের আমন্তণ জানাচ্ছি!’

আমজাদ খাঁসেই একইভাবে বিহ্নন দৃষ্টি মেনে চেয়ে আছে শุন্যে। স্ট্র্যাপে বাঁধা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

দ্রুতপায়ে একটা মনিটরের সামনে এসে দাড়াল নাসিম। স্বনামধন্য বিজ্ঞানী, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তার খ্যাতি প্রায় কিংবদন্তীর মত। প্রচক্ট উচ্চাকাঙ্ষী এই তরুণ বিজ্ঞানী বয়োজ্যেষ্ঠ সতীর্থদের পিছনে ফেলে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। বিজ্ঞানীদের আপনভোলা বলে যে একটা〒দনাম आহে, নাসিম হারুনের সক্গে তার কোন মিলই নেই। आধুনিক ফ্যাশন অনুযায়ী ছোট করে ছাঁটা মুল, ক্বীন শেভ্ড্, প্রচঃ ব্যক্তিত্বের


 প্রোগামটা কতটুథ এfर्मिশয়েन!!



‘এগজ্যাঞ্টি মাই পয়েন্ট,’ খুশিয়াল গनाয় রলन नानिय। शाত্ত आগুলওজো দ্রুতগতিতে ঘুরে নেড়াচ্ছে কী-বোর্ডে, মনিটত্রে চোখ।
 ভোগ করছে! মাত্র f্রিশ মিনিট আগে প্রোগ্থামটা চানু করেছি, ধি:্ঠ জেলের মধ্যে আমজাদ থ্ এরমধ্যেই কয়েক দিন কাট্য়্য় দিয়েছে মনে মনে। এস.পি.আর মস্তিক্ষের সময়ের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে।'

সাবর্রন্ম তাড়াতাড়ি এগিয়ে এন, বলন, आনামী চেয়ারে বস্স থাকবে এক ঘন্টা, কিন্ভু মনে করবে কেটে গেছে বহু বছর।

মत্তী নাজমুন হুদা চিন্তিত র্অপ্গেত 'গালে হাত বুলানেন, 'ডা. জিনাতের বেলায় তিন সেকেডেরের মাথায় যদি প্রোগামটা প্রত্যাহার दরা ना হত, তাহলে কি হত?

মৃদू হাসল নাসিম। 'তাহলে উनিও আমজাদ রাঁর সত্রে প্চিশ বছরের সাজা ভোগ করতেন। দিড় র্মনিট পরে আর প্রোপামটা প্রত্যাহার করা যায় না।'
'দেড় মিনিটের মধ্যে এত সময় কেটে যায় যে এর পর্র প্রেগাম প্রত্যাহার করার উপায় थাকে না, ওই সময়ের মধ্যে মস্তিধ্女ে निউরনホুলো পুরোপুরি অ্যাডজাস্টেড হয়ে যায়,’ যোগ করন সার্বরিনা।

নাজমুল হ্রুদাকে আরও গঙ্ভীর দেখচ্ছে। তার মানে একনার্র প্রোপাম खরু হয়ে গেলে তা আর থামান্নার উপায় নেই। স্বাভাবিক অবস্থায় অনেক কারণেই আসামীর সাজার সময়সীমা কমিয়ে দেয়া হয়, এখানে তা করা যাবে না!’

नाসিমের দু'डूরুর মাঝে সৃক্ম একটা ভাঁজ পড়ন। 'সাজা কমানোর দরকার কি? অপরাধ করেছে,: তার শাশ্তি ওরা পাচ্ছে। সত্যি সত্যি তো

आার সময়টা ওরা খব্রচ করছে না!
 ডা. জিনাত জানেন এ ধর্ননের চিকিৎসা এদেন্র জন্যে কতটা উপকারী आমরা চাই' এই দাগী-आসামীরা यখন ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে জাসবে, ডধন তারা হবে ভিন্ন মানুষ। आপনার এই এস.পি.আার প্রোগাম সেই মানসিক र्চिকৎসার گুযোগ কোথায়? একবার প্রেগাম চনডে খরু করলে সেটা তো আমাদের নিয়্ত্তণণর বাইরে চলে যাবে।

আবার হাসি ফিরে এল নাসিমের ঠোঁটের কোণেঁ। মানসিক চিকিৎসার সবরকম পদ্ধতিই এই প্রোগ্যামের অন্তর্ভুক্ত। সাজা ভোগ কর়ার সক্গে সক়্ে ওদের রিহ্যার্বিলটেশনও হবে। প্রোগ্মাম শেষে দাগীआসামীরা পরিণত হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষে। প্রতিহিংসা, ફিংস্র আচারআচরণ, বিদ্বেষ-এসব কিছ্রই তারা ভুনে যাবে উপযুক্ত চিকিৎসায়। উপরভ্ভ যখন ওরা আবিক্কার করবে যে সত্যি স্স্যিই বছরের পর বছর ওদের নষ্ট হয়নি গরাদের পিছনে, সরকারের প্রতি কৃত্টহতায় নুয়ে পড়বে। ক’টা লোক দ্বিতীয়বার সুযোগ পায় ভূন শোধরাবার?'
'নাসিম সাহেব, পুরো ব্যাপারটার মৃ্য্য কেমন যেন একটা অমানবিক ব্যাপার আছে। চিন্তা করে দেখুন, ক্রিমিনাन হলেও এরা তো মানুষ! অনুমতি ছাড়াই এদের উপর এমন একটা ব্যাপার চাপিয়ে দেয়া কি উচিত? ওরা মনে করবে যে শাস্তি ভোগ করহছ বছরের প! বছর, অথচ এক সময় আবিক্কার করবে আসলে কেটেছে মাত্র কয়়ক ঘণ্টা। তখন মনের অবস্থাটা (কমান হবে?'
'বলनाম তো, স্যার, দ্বিতীয়বার জীবনটা ফি́রে পাবার জন্যে
 नাসিম, 'সরকারী পৃষ্ঠপপাষকতায় গত আট বছর ষরে এই প্রেজেৃ निয়ে কাজ করছি आমি। আমাকে বলা হয়েছিন সরকারী ব্যয় সংকোচের নক্ষ্যে কিছ্হ নতুন টেকনোলজি উদ্জাবন করতে। আজ আমি . সফল। দেশের এখানে .ওখানে ছড়িয়ে থাকা কারাগারওলোর অবস্থা চিন্তা করে দেখুন,। স্যার, বাজেট-সংকোচনের কারণে কি দুরবস্থা সেঞেলোর! দিন দিন অপপরাধীর সংখ্যা বেড়েই চলোছ; নতুন কারাগার তৈরি করার সঙ্গত নেই সরকারের। প্রতিটা কারাগারে আসামীর সংখ্যা

[^1]

 जেभুन, এই এস.পि.জার্ন সিস্টেম প্রতিবছর সরকারী ব্যয় কতা कमिয়ে जानবে। आসাयী প্রয়োজনমত সাজা পেয়ে গেন, জথচ সরকারের কোন খরচ হলো না। आমার এই আবিक्षার সারা প্থিবी

 করে, জাগাयो পধ্ণাশ বছরের মধ্যে পৃথিবীঢে ভায়োলেন্ট ক্রিমিনান


কিছ্গ একট্ট বলতে গেলেন মं্্রী সাহেব, হঠাৎ করে ঘড়ঘড়ে
 সিকে। হেডলেটের বাত্ঞেলো নিভে গেছছ, পিছনের প্যানেলে একটা দাল आলো জ্বলে উঠেছে।
‘প্রোপাম শেষ হয়েছছ!' দ্রুতপাশ়্ে আমজাদ चौর দিকে এগির্যে গেন সাবরিনা। প্যানেলের সুইচঙলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ন, অন্যদ্রর
 থাকা সত্বেও মন্ত্রী সাহেব এবং ডা. জিনাত হহড়মুড় করে কয্যেক পা পिছিয়ে গেলেন। नाসিম নড়ল না, কিন্ট ওর প্রথর ব্যক্তিত্ ছাপিয়ে
 आমজাদ খॉর বিম্ন ভাব কেটে গেছছ; অবাক হয় চারদিকে দেখছে। সার্ররিনা ওর মাথা হেকে হেডসেট্টা খুনতে বা্য।
‘বাস্তৃবে পুরোপুরি ফিরে আসতে প্রায় এক মিনিট সময় নেবে,’’ কঁপা কাঁপা হাতে একটা ফাইল তুল্লে নিল নাসিম। বহহৃছর ধরে এই মুহৃত্টার জন্যে অপেক্ষ করছে সে। আমজাদ থ্ৰার প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ড করছছ ওর आবিষ্কারের সাফল্য। মड্রী নাজ্মু হूদা আর ডা. জিনাত অনুম্মাদন করনেই সরকারীভাবে এস.পি.আর-凶র ব্যবহার করু হবে। তারপর বিশ্পজয়ে বেরিয়ে পড়রে সে! চোখ বুজনেই নাসিম ওর চেহারা দেখঢে পায় টাইম ম্যাগাজিনের কভার জার বিদেশী তিভি ক্রীনে।


গসিব্র চেষ্যা ক্রতে গিশ্রে যুষটা বিকৃত হয়ে গেেল, চোথের্র কোল বেয়ে
 বূজ্রে এল। দু’হাতে মুঈ্ব তেকে কান্নায় তেঙে ‘পড়ন দুর্ষর্য খুনী आমজাদ出1

হেডসেটটা হাগর্রে টাঙিয়ে রাধতে রাধতে সাবরিনা ম্মান হাসল, ‘बढা কেমন প্রতিক্রিয়া। প্রায় সব আসামীই খূশিতে কেঁদে ফেলে। দ্তিীয়বার জীবন ফির্রে পাবার সুযোগ পেনে কেইবা খুশি হবে না?'

একটা বেন চাপ দিতেই দু'জন কর্মচারী এসে আমজাদ খাকে চেয়ার থেকে নামিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল ন্যাব থেকে।

অবাক চোথে এতস্ছণ দের্খছিলেন মন্ত্র 'সাহেব, আর চুপ করে थাকতে পার্রনেন না, "অবিশ্বাস্য ব্যাপার! ক্সিন্ভ এখন ব্যাটাকে কোথায় निয়ে যাওয়া হচ্ছে?’

মাসখানেক ও থাকবে একটা '্যাম্পে। চব্সিশ ঘন্টা পুলিশ প্রহরাধীনে। তারপর সে মুক্তপুরুষ।. এক্কেবারে অন্য এক পরির্বর্তিত আইনমান্যকারী নাগরিক। यে একমাস স্ক্তনীণ অবস্থায় থাকবে, সে সময় প্রায় সর্বশ্ষণ ওর ఆপর নজর রাখা হবে। উপযুক্ত কাউন্সিলিঙের ব্যবস্থাও হবে। আমার হিসেব यদি নির্ভুল হয়, তাহলে আমজাদ র্ঁ জাজ থেকে একজন নতুন মানুষ।' গর্বিত ভপ্গিতে একে একে সবার मिदে তাকান नाসिম।

ঠিক দু:ঘন্টা পর নাসিম আর সাবরিনা ল্যাবের সামনে করিডরে পায়ঢারি 'করছে, দু'জনের হাতেই চায়ের কাপ! আবার কাজ ওরু করার আগে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে।.
'তারপর, তোমার কি মনে হয়, সাবরিনা? আমমরা সফন হব?' গভীর চোথে সহকাব্রীর দিকে চেয়ে আছে নাসিম। এথনিও বলার সময় পায়নি, তবে এই মেয়েটিকে ভালবাসে সে। यদি ఆর ভুল না হয়ে থাকে, তবে সাবরিনাও পছন্দই করে ওকে। কাজের সময় হঠাৎ করে হাত্রে হাত ঠককে গেলে লজ্ঞায় লাল হয়ে যায়, এমনকি চোখে চোথে চাইতেও মেয়ের রাজ্যের নজ্জা। নাহ্, আর দেরি করা ঠিক হবে না, প্রোজেটটটা পাস হয়ে গেলেই এর একটা কিনারা করতে হবে।
‘ఆরা যथन आজোচ়না করহছিন, তখন দু’একটা কथা आমার কানে এসেছে। या বুঝলাম তাতে মনে হনো বছর খানেকের মধ্যোই আমাদের '্্রোজেট্ট সরকারী ভাবে চানু হয়ে যাবে,' ছোট্ট করে চায্যের কাপে চুমুক দিল সাবরিনা।
"তার মানে आমি সফল! উঃ!' প্রায় লাফিয়ে উঠন্ नाসिম।
'কগ্পামুলেশন্স্!' •ানরিনার চোখের কোলে কি ওটা বিষাদের চिহৃ?

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল নাসিম, সস্নেহে বলল, আমরা দু’জনেই একসন্ছে এই প্রো্রামটা আবিষ্কার করেছি। কৃতিত্বও আমরা ভগগাভাগি করে নেব; কি বলো?'

মज্তী নাজমুন হৃদা কনফারেন্স রুম থেকে .বেরিয়ে এলেন। ডাকলেন ఆদেরকে, ‘এই যে বিজ্ঞানীদ্বয়, তাড়াতাড়ি আসুন। দ্বিতীয় आসামীকে নিয়ে আসা হচ্ছে।'
'তাহলে, স্যার, মনে হয় আমরা আপনাকে সষ্ৰষ্ট করতে পেরেছি,' বললজ नाসिম।
'তা আর বলতে,' বলতে বলতে সাবরিনার দিকক এগিত্য গেলেন ম্ন্তী। আলগোছে হাত রাখলেন সাবর্রিনার পিঠে। "আপনিও তো এ প্রোজেট্টে কাজ করছেন প্রায় প্রথম থেকে। এবার আপনার কাছ থেকে কিছू ऊनব আমরা।' ঈর্ষায় নীল হয়ে গেল নাসিম, ওই ঘিনঘিনে লোকটা সাবরিনাকে ছুঁয়ে আছছ! কক না জানে নারীঘটিত ব্যাপারে এই মন্ত্রীর প্রচুর বদনাম আছে।
‘ড. নাসিমই ভাল বলতে পারবেন. আমি ওঁর সহকারীী মাত্র,' লাজুক হাসল সাবরিনা।
'না, আगরা আপনার কথাই ওনতে চাই,' ধীরে ধীরে হাতটা সাবরিনার কাঁধে তুলে দিলেন মন্ত্রী। অনেক কষ্টে নিজেকে সংষত রাখল নাসিম। এঋন মুখ বন্ধ রাখাই বাঞ্থেীয়।

ঠিক পাঁচ মিনিট পরে আবার সবাই জড়ো হয়েছে ল্যাবে। অ্যাট্টনডেন্ট' দু’জন ধরে ধরে নিয়ে আসচে আসামীকে। কিন্ত এবারের দৃথ্যটা আগের চেয়ে একাঁ অন্যরকম। কাঁছছ আসামী, কিছूতেই উঁ

চ্যোরটার দিকে যেতে চাইছে না। Sীত চোবে তাকাচ্ছে এর্দিক ৫দিক, চোষে জল। বয্সস খুব বেশি হনে বছর্র ত্রিশেক। চার্টে লেখা নামটা পড়ন নাসিম-আবদूস সোবাহান। এই যুনকఆ খুনের আসামী।

জোন্র করে চেপে ধরে র্রাখা হয়েছে তাকে উমু চেয়ারে, ছটফ্ট করছে সে ছাড়া পাবাব্র জন্যে। হেডসেট নিয়ে সানরিনা এগিয়ে জাসতেই আর্তনাদ কंরে উঠন সে, 'আমি নির্দোষ…জাপা...৫দেরেক বচেন आমি নির্দোষ...'

দ্রুতহাতে কাজ সারন সাবর্রিনা, তান্নপর পিছিয়ে এসে দাঁড়াল नाসिম্মে পাশে। ফিসফিস করে বনन, 'মনে হয় একটু দেরি করা ডাল, জাসামীর মানসিক অবস্থা এ যুহূর্চে ডাল নয় ! একটু সুস্থির হয়ে নিক বরং।

পাত্তা দিম না নাসিম, বলন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। চামু করে দাও প্রো্রাম।

চেয়ারে স্ট্র্যাপ বাঁধা অবস্থায় বাঁশপাতার মত কাঁপছ్ আবদুস সোবাহান, প্রলাপ বকার মত বারবার ৩খু বনছে, "ছেড়ে দেন আমারে...আমি নির্দোষ...বিশ্ষাস করেন আপনারাল..আমি কিচ্ছ করি नाई...'

জোর করে চোখ সরিয়ে নিল সাবর্রিনা, ব্যাম হয়ে পড়ল কন্ট্রোন প্যানেল নিয়ে।

আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে মন্ত্রীর দিকে তাকাল নাসিম। 'আগে আরও দू’বার ডাকাতীর জন্য জেল খেটেছে লোকটা। এবার খুনের आসামী ।
'আমজাদ đ্ যে কারাগারে ছিন, এ৫ কি সেই একই কারাগারে থাকবে?'
‘@ প্রশ্নের উত্তর দেয়া শক্ত,’ "ঠৌট তিপে হাসন নাসিম 'প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার সজ্গে মিল রেখে কাজ করে প্রো্যামটা। জ্েেল সম্ষক্ধে এর মে অভিজ্ঞতা আছে, সে রকম জেলই সে পাবে। এই লোক आগে যে জেলে থেকে এসেছে, সম্টবত সেখানেই কিরে যাবে।'

মন্ত্রী নাজমুল হুদাকে একটু চিন্তিত় ন্গেখাল। 'কিड্ड यদি জেল थাটার কোন অভিজ্ঞতা না থাকে?’
‘‘ছ পরে!়া নেই। তখন প্রোপামে যে কারাগার বানানো হয়েছে.

সেষানেই পাঠিয়ে দেয়া হবে স়াস্মমীকে ।'
ইঠাৎ করেই স্থির হয়ে গেল আসামী, চোখ বক্ধ করে এলিয়ে পড়্ চেয়ারে। চলতে ৃরু করেছে প্রোশ্রাম। প্রায় সজ্গে সক্গে চমকে উ ঠ্ণ সাবরিনা মনিটরে চোঈ রেখে, 'স্যার, তাড়াতাড়ি এদিকে আাসুন কোড ส!!

মনিটরে চোধ বুলিয়ে কী-বোর্ডের উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ন নাসিম। আসামীর হার্টবিট বিপজ্জনকভাবে কমে এসেছে, র্রাডপ্রেশার নিয়ন্রণের বাইর্রে। ডা. জিনাত প্রায় ফুঁপিয়ে উঠলেন, ‘্যাপার কি? কি रচ্ছ?'

প্রায় ধমকে উঠন नाসिম, ‘দাঁড়ান, এক্মুনি সব•ঠिক रয়ে যাবে!’ ঝড়ের বেগে, ওর আঙুলঔলো ঘুরে বেড়াচ্ছে কী-বোর্ডে। প্রকৃতিন্থ অম্মা নিয়মে কেটে যাচ্ছে মহামূল্যবান সময়, আসামীর অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না । মৃগী রোগীর মত খিচুনী উঠছে থেকে থেকে।

ভয়ে চেচচচিয়ে উঠলেন মন্তী ন!জমুন হদা, দয়া করে কিছ্న একটা করুন! মারা যাচ্ছে आসামী!' ."
'আমার কিছ্ু করার নেই,' হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বলন নাসিম, চচানু হয়ে গেছে প্রোগ্গাম।'
'বলেন কি! পাও্য়ার অফ করে দিন! বন্ধ করে দিন সব যন্ত্রপাতি!’
‘কোন লাভ নেই। প্রোগ্গাম চলতেই বাকবে!’
"আচর্ঠ! ইমার্জেন্সির জন্যে কোনরকম ব্যবস্থা নেই?’
‘এ ‘ররনের ইমার্জেস্সি আগে কখনও घটেনি! এরকম হবার কোন কারণই নেই! यদি না...' একটু ইতস্তত করল নাসিম, নার্ভাস ভগ্গিতে চু.্ল হাত বুলাচ্ছে।
'यদি না...কি?' উজ্েজনায় প্রায় ধমকে উঠনেন মন্ত্রী নাজযूন হুদা।
'มনে হয় এই আসামী নির্দোষ!’
'निर्দোষ হয়ে পাকনে এখন কি হবে?' नाসিমের কাঁধ খামচে ধরলেন মत्र्रो, কপালে ঘাম অমছে।
'জানি না! आমি জানি না!’ বিড়বিড় করে বলল নাসিম। ‘এই প্রোগাম তৈরি হয়েছে ఆধু অপরাধীদের জন্যে।'
＇भ্যার，জোকটা মারা যাচ্ছে！＇চেচচিয়ে উঠ্ঠ সাবরিনা।
＇এই नোকের মৃত্যুর জন্যে আপনিই দায়ী बাকবেন，ড．नाসিম！’． रिসিয়ে উঠলেন মত্ত্রী।
‘কষনোই না！ওকে आমি মরতে দেব না！’ সাবব্রিনাকে প্রায় ধাক্যা দিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে থেকে সরিয়ে দিন নাসিম，«াঁপিয়ে পড়ল কী－বোর্ডের উপর।
‘কি করছেন，স্যার？’ অবাক হলো সাবর্রিনা।
＇4ামি ভিতরে যাচ্ছি，ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসন，＇সাবরিনার চোথে চোখ রেথে বলল নাসিম।
＇না！＇ভয় পেল সাবরিনা।＇আপনার বিপদ হতে পারে，স্যার！＇
‘যেঙবেই হোক，ওকে বাঁচাতে হবে আমাদের，সাবরিনা！’ দ়্পায়ে খালি চেয়ারটার দিকে এগিয়ে গেল নাসিম।＂আín＊র জগতে গিয়ে হাজির হব，দেধি বুঝিয়ে ঔনিট় বের করে নিয়ে আসতে পার্ किना। এছাড়া ওক乛 বাঁচাবার কোন পপ্ধ খোলা নেই।＇

ছেডসেট পরাতে গিরে প্রায় ফুঁপিয়ে উঠন সাবরিনা，আপনার কোন বিপদ হবে না তো！＇

পরম যত্নে＇ওর হাত ধরল নাসিম，‘চিন্তার কিছ্ূ নেই，কুন্ট্রোলে דুমি তো আছই।＇

লৌড়ে প্যানেলের সামনে গিয়ে দাড়়াল সাবরিনা，প্রাণপণে উদ্লত凶ক্রু চেপে রাখার ঢেষ্টা করছে। পাশের চেয়ারে বসা আবদুস সোবাহানের দিকে তাকাল নাসিম，অনস্থার কোন পরিবর্তন নেই। তারপর সার্বiরিনার উদ্দেশ্যে বনম，আমি তৈরি। প্রোগ্যামটা চানু করে দা 1

ডা．জিনাত বলে উঠলেन，＇ઋড লাক，ডষ্ঠর！’


অभকারাচ্ছ্ন স্যাতস্যঁ্যাতে করিডর，দू’ধারে লোহার শিক ঘেরা ছোট－

- ছোট چোপ।। দরজা থোলা। কয়েদীর্গা করিডরে হম্মা করছে। চারদিকে キিস্তী-چেউড় জার গগনবিদার্রী চ্যাচামেচি। নিজ্জেদের্গ মধ্যে মারামা|্রি করছ্ে লোকఆলো। এদের মধ্যে বহুকষ্টে পষ বের করে সামনে এগিয়ে

 চারদিক পেকে, নাকে হাত চাপা দিল নাসিম। आশেপাশের মোকুুেো যেন উন্মাদ হয়ে গেছে, এই ছোi্ জায়গাতেই ছুটোঘ্রিট হতোপুটি করছে। অनूমান করতে অসুবিধা হয় না, রায়ট হচ্ছে কারাগারের্গ মধ্যে। उবে রক্ষা, সবাই निজ্রেদের্র नিয়ে বাস্ত, নাসিমের দিকে কারও নজর নেই।

 . মাড়ি্যে যাচ্চে নিধ্র দেইটা। তাড়াতাড়ি ওকে টেনে একপাশে নিয়ে
 रচ্ছে। এखन্যেই মারা यাচ্ছে নোকটা! হাঁট লেড়ে এর পাশে বসে পড়ন नामिম, ডাকब, 'এই यে, সোবাহান, অনতে পাচ্ট?'


 দেখডে পাচ্ভ তার্র ধিদूই সত্যি নয়। সবটাই একটট মায়া। তুমি এ মূহृর্ডে কার্রাগারে নেই, আসনে বসে আছ আমার ন্যাবের চেয়ারে। বूぬডে পান্রছ?

কোন কণ্ৰ না বসে চোষ বুজল সোবাহান.।
 ধোলে, সোবাহান! তাকাও आমার দিকে। এই কারাগার, এই কয়্রৌীরা-এসব বোর্নকচ্ছই आসলে সড্যিকারের নয়। মনে ড্রাছে,
 প্রেগাম চালানো হয়েছে তোমার ওপর, মনে নেই? ত্মি বলছিন্ল জুমি निर्मোষ, মনে নেই? ?



 শানো, এখান পেকে তোমাকে বের হতে হবে। এই কারাগার পত্যিকারের কারাগার নয়। তোমার পেটের্র এই ঋতটা৫ সত্যিকারের
 ওামার ন্যাবের চেয়ারে। ঘটনাটা মনে পড়ে গেলেই চারদিক্কের এসব


কোথেকে যেন ষগ্গামার্কা এক ক<্যেদী এসে দাঁড়াল নাসিম্মের প্ছেনে, হাতে ভয়ক্করদর্শন একটা ছোরা। চেচচিত্যে বল়ন, ‘এই সুট পরা


ওদিকে নজর দিল না নাসিম, লোবাহনককে শক্ত করে ধরন, ‘এসব रिশ্বাস (কোরো না, সোবাহান! কিছুই স্ত্যি নয়!'

ওদিকে अত্গ কয়েদী চोৎকার করতে কব্রতে नाসিমের পিঠঠ ছোরা ালিয়েছে। বাতাস কেটে বেরিক্যে গেন ছোরা শর্রীর ভেদ করে, নাসিমের কিছ্দই হলো না। হাসল নাসিম,"দেখলে? এ সবকিছুই মিথ্যা। आমি জাनि বলল আমার কিচ্ছ্য হ!লা না। এখन তোমাকেও তা বিশ্যাস চরতেত হবে। fিশ্যাস না করলেে এখান নেকে নের হতে পারবে না।
'মিথ্যা!' ঘোলা চোথে চেয়ে রইল সোবাহান, পেটের ক্তে হাত যাাখन। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক। অনেক কষ্ঠে কি যেন বলার চেষ্টা ক্রन, 'কিম্ট...'
‘ক্োমাকে ক্লউ জ্রি মারেন্, সোবাহান! তোমার পেটে কোন শ্তত নেই। মনে করার চেষ্টা কৃরা, जুমি আমার ন্যাবরেটরিতে আছ। মনে পড়̣? बই বে, আমার হাত় ধরো!' নাসিমের হাতে হাত রাখল সোবাহান, চেখখ্রা নিদারুণ যন্র্রণ।।

পরমুহূর্তেই বাস্তবে ফিরে এল নাসিম। ন্যাবের চেয়ারে বসে অছে, যাথায় হেডসেট। ঝট্র করে পাশের চ্যোরের দিরে তাকান। চেয়ার भানি। সোবাহান নেই। অবাক ব্যাপার, ল্যাবে কেউই নেই! এরা সব બেল কোথায়? কজ্জির ঘড়ি দেখল নাসিম। মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড কেটেছে b-..भूतर्জव्य

ఆর চেয়ারে। হেডসেটটা থুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে নেমে এন नाসিম, দ্রুতপায়ে বেব্নিয়ে এন ল্যাবের বাইরে।

সোবাহানেন্র নিথর দেহটা অইয়ে রাথা হয়েছে করিডরের শীতল ঝেঝেতে, সাবরিনা বসে আছু ওর মাথাটা কোনে নিয়ে। কাঁদছে। ডা. জিনাত দাঁড়িয়ে আছেন পাথরের মৃর্তির মত। नाজমूल इছদা তাंর মোবাইল ফোনে কथা বলছেন, কাকে যেন নির্দেশ দিচ্ছেন অ্যাম্যুলেন্স পাঠাবার জন্যে।

হাঁট গেড়ে সোবাহানের পাশে বসে পড়ল নাসিম। পাল্স্ দেখার চেঠ্ঠা করল। কঠিন কঠ্ঠে ডা. জিনাত বলে উঠলেন, "কোন লাভ নেই! মর্রে গেছে লোকনা।'
‘সब ঠিকই ছিল, স্যার!’ চোথের পানি মুছত্ডে মুছতে বলन সাবর্রিনা। 'হেডসেটটা খুলে নেবার পর নিজেই উঠে, দাঁড়িয়েছিল। দু’পা এலুতেই হমড়ি থেঢ়ে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে।’

নাসিম্মর পায়ের নিচে পৃথিবীটা দুলতে ওরু করেছে। অসুস্থ বোধ' করল। বিড়বিড় করে өধু বলল, 'ক্ন্ভ আমি তো ওকে বের করেরে নিয়ে এসেছিলাম!'

ফোনঢা পকেটে ঢূকিয়ে র্রেষে রাপত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন মন্তী নাজমুল চुদা, রাজ্যের বিতৃষ্ণা নিয়ে বলজেন, 'এই লোকের মৃত্যুরা জन्যে आপনিই দায়ী, ড. नाসিম!'

সঞ্ধ্যা হয়ে গেছে অন্নকক্ষণ। কিন্ন নাসিম আর সাবরিনা এখনভ ন্যাবেই আছে, পাথরের মৃর্তিন্ন মত বসে আছে শে যার ডেক্কে। অনেক্ক্ প পর নীরবতা ড্জে নাসিম বছে উঠল, 'আমার সাধ্যমए; সবকিছ্ইই আমি করেছি।
'জানি,' মাथা নাড়ল সার্বারিনা। 'আমি उখ্রু ভাবছি, আজ সকালেই: না আমরা সাফল্যের গর্বে ফেটে পড়ছিলাম! অথচ দিন শেষ ন! হতেই...' কथাটা শেষ করল না ও।

আমাদের কোন দোষ নেই, রিনা। আগে থেকে অনুমান করায় কোন উপায় ছিল না। পুরোপুরি গবেষণা করতে আরও বহুদিন লেঙে। যেত। Өধু তখু পয়সা আর সময়ের অপচয় হত.।
'স্যার!’ প্রায় खার্তনাদ করে উঠন সাবর্রিना। ‘একতন লোক অंকারণেই মরে গেষ, আর্র आপনার্প কাছে পয়সা आর সময়টাই বেশি বড় হয়ে গেল? এ বাপারে आপনার কি কোন দায়িতৃই নেই?

র্নিনা, এन.পি.আর্গ প্রোগাম তৈরি করা হয়েছে অপরাধীদের জন্যে। কে দোষী, কে নির্দোষ সেটা দেখা আামার কাজ নয়। আমার কাজ অপরাধীদের্র শাস্তি দেয়া।
‘আদালড यে সবসময়ই ন্যায়বিচার কর্রবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ভূল তো সবারই হয়!'
‘সেটা আদালতের ব্যাপার। ওরাই বিচার করবে, তারপর শাস্তি निর্ধারণ করবে। ఆরা यদি জুল করে, তাহলে সে দায়িত্ব ওদের। আমার fি hোষ?'
'স্যার, একটা কনা জিজ্ঞেস করি?'
‘কি, বলো,' একফ অবাক रলো नाসিম।
" आমি নিচিচিত যে নির্দোষ লোকের শাস্তি পাবার সस্টাবনাটা এক্কবারఆ आমার মাথায় आসেনি। কিন্ন সত্যি করে বলুন তো, আপনিఆ কি এ ব্যাপারে একেবারেই চিন্তা করেননি?
"তুমি কি आমার নৈতিক্ততা নিয়ে প্রশ্ন ঢুলছ? তোমার কি ধারণা आমি ইচ্ছে করেই লোকটাকে বিপদের মুৰে ঠেলে দিয্যোছ?

यদি आপनাধ ডূনে घটনাটা ঘটে গিয়ে থাকে, তাহলে ঠিক আছে।
 आপনি ঋমার অযোগ্য!'
"আচর্ষ!’ রাগে ডেক্কে একটা ঘুসি বসিয়ে দিন নাসিম। তুমি প্রপ্মদিন থেকেই আমার সজ্গে আছ, আমরা দু'জনে একসঙ্গে অসংথ্য
 সজ্সে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে। সমাজের জন্য এটা আমাদের কতবড় দান! আর דুমি किना আমার নৈতিকতা নিফ়ে প্রশ্ন তুলছ?'

কোন কथা না বলে সাবরিনা পরনের ন্য়াবকোটটটা খুলতড নাগল, বাড়ি ফে ্ন্নার প্রষ্ণুতি নিচ্ছে।

প্রচষ রাগের সন্গে একগাদা প্রিন্টআউট সাবরিনার ঢেস্ক্ক আছড়ে কেনল नानिম। "একদিন এই এস.পि.আর গ্রো্রাম শচান্দौর শ্রেষ্ঠ

आবিষ্कার रিসেবে সাंরা পৃথিবীর স্বীকৃতি পাবে! ఆরা ডেকে নিচ়ে আমাকে নোবেন পুরস্কার দেবে! দেবে নিয়ো...'

কথা শেষ করার জগেই দরজায় ঝাকী ইউনিফর্মধারী দু'জন পুলিশ জফ্সিসার এসে দাড়াল। ডানদিকের জন এগিয়ে এল হাতে হাতকড়া নিয়ে, 'আপনিই ড্ট্টর নাসিম হারুন?'
'臽...কি্নু...'
'আপনার নামে জ্গেপ্তারী পরোয়ানা আছে।; আবদুস সোবাহানকে ¡ত্যা করার অপরাধে আপনাকে ज্রেপ্তার করা হলো।'

যমদূতের মত এগিয়ে আসছে লোকটা, চমকে উঠন নাসিম, 'কি বলছেন এসব? রিনা..ওদেরকে বলো আমার কোন দোষ নেই! ওটা একটা অ্যাকসিডেন্ট! রিনা...' পুলিশ দু’জন জোর করে নাসিমকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। কিংকর্তব্যবিমূছ সাবরিনা হ্ঠাৎ করে যেন প্রাণ ফ়িরে পেল, এক ねটকায় টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল। কাঁপা হাতে কোনমতে ডায়াল ঘুরাতে ঘুরাতে নাসিমের উদ্লেশ্যে চেচচচিয়ে বলল, '্যামি আপনার ন-ইয়ারকে ফোন করছি, স্যার! চিন্তা করবেন না...’

ঠিক দু'মাস পরে ওনানি তরু হলো। আদালতে লোক ভেজে প্ড়েছে। পাটভাঙা ঝকঝকে সাদা শার্ট আর দামী কালো সুটে নাসিমকে ভীষণ স্মার্ট দেখাচ্ছে, কে বলবে সে খুনের আসামী? ঠিক পিছনেই দর্শকের - সারিতে বসে আছে সাবরিনা। লম্বা থোলা চু.ল, মেকাপবিহীন মুখ আর হালকা রঙের শাড়িতে বিষণ্নতার প্রতিমূর্তি।

কাঠগড়ায় সাক্ষীর আসনে বসে. আছে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত আমজাদ খাঁ। সরকারীপক্ষের সাক্ষী হিসেবে আনা হয়েছে তাকে। সে মুখ খুলতেই নাসিমের আত্যবিশ্বাসী হাবভাব চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়তে লাগন।

সরকারী উকিলের প্রশ্নের উত্তরে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করছে আমজাদ थাঁ, ‘ওরা বলছে মাত্র একঘণ্জা ওই মেশিনে ছিলাম আমি। কিন্ত ওই একটা ঘন্টা আমার জীবন শেষ করে দিল...' হ হ হ করে কেঁদে উঠল সে।
‘একটু বুঝিয়ে বলো, আমজাদ খাঁ। ওই মেশিননটা তোমার কি

ক্শতি করেছে?’ জানতে চাইন উকিল।-
‘এর্থপর থেকে Өধ্ধ দুঃস্বপ্ন দেশি...রাতে ঘুমাতে পারি না...কোন काজকর্মও করতে পারি না। দিন্রাত ৩ধ্বু মননে পড়ে সেইসব ভয়ক্কর স্শৃতি! এভাবে বেঁচে থেকেই বা ‘াঁভ কি?' বাं হাতের পিঠঠ চোধ মুছ্ল मে 1
‘কিন্ভ ఆই মেশিনে না গেনে তোমাকে তো পঁচিশ বছরের জন্য জেল খাটচে হত। এথন তুমি জেনে থাকতে। সেটাই কি ডাল হত?’
'আমাকে আপনারা পঁচিশ বছরের জন্যে জেলে পাঠিয়ে দেন, স্যার! Өধ্রু ওই একঘন্টার দুঃস্বপ্ন ফিরিয়ে নেন! আমার জীবনটা ফিরিয়ে দেন! এরচেয়ে মরণও ভাল ছিল!
'কি বলनে? আর একটু জোরে বলো!’
'স্যার, এরচেয়ে মরণও ভান ছিল,' বলতে বनতে সরাসরি নাসিমের চোথে চোখ রাখল আমজাদ থ゙।।

সश্য করতে পারল না নাসিম, চোখ সরিয়ে নিল।
পंরদিন সাবরিনার ডাক পড়ল সাঙ্ষীর কাঠগড়ায়। আজ ఆর লম্ধা চুলঋেনো হাতখ্খাপায় বাঁধা, পরনে সাদা ফুলডোলা হালকা নীল সিক্ক শাড়ি। সরকারী উকিনের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে ধীব্র-স্থিরভাবে, চিত্তাভাবনা করে।

ডক্ষর নাসিমের মত কর্মনিষ্ঠ বিজ্ঞানীর সञ্গ কাজ করতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার। কাজ ছাড়া অর কিছ্র তিনি বোঝেন না। এই প্রোজেক্টের সাফল্যই তাঁর জীবনের অন্যতম ধঞ্ষ।।'
'প্রোজেক্টের সাফন্য বনতে কি বোঝাচ্ছেন?' ঢীক্ষস্থরে প্রশ্ন করল সরকারী উকিন।

- ডক্টর নাসিমের সারাজীবনের শ্বপ্ন তিনি নোবেল পুরস্কার্র পাবেন।'
" আমাদের জানামতে আপনি ডষ্ঠর নাসিমকে অনুরোধ করেছিলেন আবদूস সোবাহানের উপর যাত প্রক্রিয়াটা না চালানো इয়, তা কি সण्यि?
'জ্বী,' চোখ নামিয়ে নিল সাবরিনা, একই ইতস্তত করে যোগ করन, 'আসামী মানসিকভাবে বিপর্यস্ঠ ছিন।। সেজন্যেই आমি অনুরোধ


ना। मोर्घथाभ खिसन সाবट्रिना।
"̇নি কি বমেজ্নিন্নে?


 अদৃत্রে বসা নানিমের দিকে।

य্যেিন নाসিমের্র সাদ্ষ্য নেওয়া হলো, সেদিন আদালতে তিন ধারণের্र <ায়গা নেই। কয়েকজন হোমরাচোমরা সরকারী আমনাও এসেছেন দর্শक হিসেবে। তার মধ্যে মত্রী নাজমুন হৃদ!কেও দেयা ষাচ্ছে। সাবরিনার্র ঠিক পাশেই বসেছেন তিনি। আমলাদের উর্পস্থিতির কারণে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা চারদিকে। ওয়াকি-টকি হাতে ইউনিফর্ম পরা পুলিশ ছুটাছুটি করছে এদিক ওদিক।
 ওই চেয়ারে বসালে কি বিপদ হতে পারে?'
'কে দোষী, কে নির্দোষী, সে বিচার করবে আদালত। আমার কাজ ৩ধ্রু শাস্তি দেয়া।' সাক্ষীর কাঠগড়ায় মাথা উচু করে অহহ্কারী ভश্গিতে বসে আছে নাসিম।
'প্রশ্নের উত্তর দিন, ড্ট্র নাসিম।'
'যাঁ, আমি জানতাম!’ প্রায় চীৎকার করে উঠন নাসিম। ‘কোনө বিপজ্জনক পরিস্থিতির সূচনা হতে পারে, তা আমি আঁচ করেছিনাম। কিন্ভ ঠিক কি ধরনের বিপদ হতে পারে, তা জঁচ করার উপায় ছিন্ল না। नোকটা মারা यাবে তা আমি চিন্তাও করিনি।
'তারপরেఆ আপনি সোবাহানকে* চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছিমেন!' উকিলের কক্ধে তীব ভৎ্রনা।
‘দেখুন, এটা আদালতের ভুল। आমার ভুল নয়!’ উखেজনায় দু'হাতে কাঠগড়ার রেলিঙ চেপে ধরন নাসিম।; আপনারা বুঝ্তে পারছেন না, এ্রস.পি.আর সিস্টেম্ম সারা পৃথিবীর বিচার ব্যর্থস্থায় বিপ্বব

 बाद्राभाज निজেদেন্ব মধ্যে খুনোধুনি কর্রে প্রতিদিন কড কয্যেhী মারা याচ্চ্ছ!' आमानতে পिनপতন निরবতা + अসशाয়ের মত একবার চার্রদিকে তাকান নাসিম, তারপর প্রায় ফুंপিয়ে উঠন, ‘এটা একটা দूर्घটना মাত্র! आপনারা কেন বুঝতে পারছ্নে না, आদালতের্র ভুলে नোকটা প্রাণ হারিয়েছে, জামার ভুল্ল নয়!'

দू'দিন পর্র ब্রায় बের হলো। आবদুস সোবাহানকে হত্যার অপরাধ্ ডঠ্ত্ন নাসিম হারুনকে পंচিশ বছরের কারাদণ্েে দত্তিত কব্রা হয়েছে। তাद্র ঠিক তিনদিন পরে সরকারী উদ্যোগে নাসিমের্গ ল্যাবর্রেটরির यাবসীম্স যज্রপাতি ধ্ণংস করে ক্ষো হলো।

ঝनঝन শব্দ তুমে পিছনে বন্ধ হয়ে গেল লোহার মজবুত গরাদ। ভীতচোথে ডারদিকে তাকান নাসিম। ধূসর রঙা স্টীলে মোড়া নম্মা করিডর। খালি পায়ের্র নিচে শীতল কংক্রিটের মেঝে। গোসল করানে। হয়েছে নাসিমকে। পরানো হয়েছে ডোরাকাটা পায়জামা আর শার্ট। গার্ড বা অন্য কোন জনমানবের চিছ্ নেই কোধা৫। করিডরের একপ্রাธ্大ে একা দাঁড়িয়ে আছে নাসিম, এক্দম একা।

বাজেট ঘাটতিব কারণে সরকারের অন্যান্য বিভাগের মত কারাগারেও কর্মচারীর সংখ্যা কমিয়ে দেয়া হয়েছে। সে জায়গা পৃরণ করেছে টেকনোনজি। অত্যাধুনিক প্রयুক্তির সাহায্যে এতবড় একটা কারাগার নিয়ন্রণ করছে হাতে গোনা কয়েকজন লোক।

बूकानো স্পীকার প্পেকে ভেসে आসছে যান্রিক কঠ্ঠ, চার পা এগিয়ে গিয়ে মা্তিতে চিহ্নিত জায়গায় দাঁড়ান।' সাদা রঙ কব্রা চৌ<কা একটা জায়্যগায় দাঁড়াল নাসিম, সন্গে সন্গে সিলিঙে ফিট করা ক্ক্যানার জ্যাষ্ত হর়্ে উঠন। এক্থनক উজ্জ্ণ আiলো থেনে গেন শরীরের आनाচ : কানাচ। नाসिম বুঝল, শরীরের কোথাও লুকানো অस্ত বा কোন নিষিদ্ধ বভ্ভ আছে কিনা তা পরীकা করা হন্ো। জ্যোষ্ত হর্যে উঠল


 মেঝের দू’धाরে দেয়াল ঘেসে গাড় নীলরূা দুটো দাগ চজে গেহে কর্রিডরের্র শেষ প্রান্ত, সাদা দাগটা ঠিক মাঝ্যানে। সাবধানে সাদা দাগ ধর্রে সামনে এ৩লো নাসিম। निর্দেশ অनুयाয়ী পৌছ্ন সেল্ ব্রক .পাচচ। এত্মণে একজন গার্ডের দেখা পাওয়া গেল। লোকটা নাসিমের্গ দিকে তাকাল না, দরজ্জা ฆুমে ওকে ভেতরে ঢুক্রিয়ে দিয়ে আবার বক্ধ করে দিল দরজাটা।

সৌ ব্রক পাঁচ। সর়ু একাটা করিডর। 「ু’ধারে ছোট ছোট খুপরী। नোহার শিকের ওধারে দেখা যাচ্ছে কয়েদীদের। উৎসুক চোবে দেখছে নাসিমকে, ছ্ডড়ে দিচ্ছে নানারকম মন্তব্য। নয় নম্বর ঋুপরীর সামনে এসে দাড়ান নাসিম। ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে হুড়কো ডুল্েে দিল গার্ড, ফিরে গেল নিজের জায়গায়।

आতক্কে নীল रয়ে গেল নাসিম, দু'হাতে আঁকড়ে ধরল লোহার শিক। বিড়বিড় করে উঠল নিজ্জর অজান্তেই, 'না...না...কিছুতেই না...।' পिছন পেকে কে যেন ওর ঘাড় ধরে শূন্যে তুলে ফেলল, आছড়ে ফেনল পিছনের দেয়ালে। ব্যথায় চীৎকার করে উग্যল নাসিম, উক্কথুক্ক চুল আর দাড়িগৌঁফে আবৃত ভয়ক্কর একটা মুখ ঝুঁকে আছে ওর
 কয়েদীগোর উপ্রে অত্যাচার করেন? कि ইইন, কथा কন না ক্যা? মনে রাখবেন, এইহানে অন্নে লোক আছে যারা আপনের উপর খুশি না,’ বলতে বলতেই নাসিমের পাঁজরে নাথি চালান লোকটা মাটিতে কুঁকড়ে ওয়ে পড়ে গোঙাতে মাগল নাসিম।

आাবার জ্যান্ত হয়ে উঠল স্পীকার, যাত্রিক কষ্ঠrম্বর ভেসে এল, ‘যে याর বিছানায় ৫ড়ে পড়ন। ঠিক দশটায় আলো নিভে যাবে। আর ঠিক দু'মিনিট পর্র आলো নিভে যাবে...’ একদিকের দেয়ানে ট্রেনের ক্যুপের মত দুটো বা⿸্ক গাঁথা। এক লাফে উপরের বাক্কে উঠে পড়ন লোকটা। পা ঝুলিয়ে বসে গা জ্বালানো ভঙ্গিতে হাসতে নাগন।

নড়ম না नাসিম। পেটে হাত চেপে ষরে একইভাবে তয়ে রইল মেঝেভে, ব্যপায় কোকাচ্ছে। ঠিক দू'মিনিট পর ঘোষণা অনুযায়ী নিডে

 भाकन नामिय। সर्বनाশ! आनো निडে यादाన পরই बেঝেটো ইলেকট্রিশায়েড হয়ে গেছে, যাতে কেউ বিছান হেড়ে নড়তে না পারে।

 জার অडिমানে ফেটে পড়তে চাইছে ভেতরটা। দুচচাধ্ধে কোল বেয়ে
 - नाগन অদ্ूুত রাতটা।

ठिक কळ্দণ পর কে জানে, उन्দ্রা কেটে গিয়ে পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠন नाসিম। निए ফिস্সিসে 心ৌিক ম্মরে কে बেন বলে यাচ্ছে,
 बোথায়?' চ্মকে উळে বসন নাসিম। উপরের बাক্ক মড়ান্র মত ঘুমাচ্ছে
 বनছে কে? কেন যেন মনে হচ্ছে ওকে উক্দেশ্য করেই বলা रচ্ছে।

'आমি সোবাহানের ভাই। ছুই খুন করেছিস আমান্র ডাইটাকে! তিলে তিলে কষ দিয়ে মেরে ফেলেছিস ঢাকে!'
'ना!' মরিয়া হয়ে বলে উঠল नाসिय, ‘জাম ওকে সাহাय্য করতে চের্যেছিলাম। ওর কোন স্ষতি করতে চাইনি!'
 जোরদার হলো, 'প্রতিশোধ নেব এবার। প্রতিশ্শো৭!’

কোথেকে কধ্ঠম্বরটা তেসে আসছে বোঝাঁ যাচ্ছে না। ভয়ে দেয়াল बেंসে অট্রুসুটি মেরে বসে রইন নাসিম। সেই অবश্शাতেই কেটে গেল


जোর ঠিক পাচটটায় তারग্যরে ঘूম-ভাঙানী সাইরেন বেজে উঠল। ఆन्यान्य ক<্যেhীদের দেখার্দেব ঘরের কেণে ফিট করা ছোট বেসিনে



চট্ কর্রে পাশের چুপরীটা দেবে নিল নাসিম। অবাক হলো। কেউ নেই! निপাট निভाँজ বিছাना, দেতে মনে হচ্ছে না ক্উ बাকে এখানে। তাহনে রাতে কে কथা বলছিন্ল?

পিপড়ের মত সার্রি দিয়ে পাশের ব্রক থেকে নাশতার্গ ট্টে নিয়ে

 ফ্জে দিল মাত্ডে। কোন পতিবাদ করল না নাসিম। সুবোধ বালকেপ্প মত পরিকার করে ফেলল মেঝোে।

নাশতা-পর্বের পরে ঘন্টাখানেক একটা বিশাল হলঘরে ছেড়ে দেয়া হলো সব কয়েhীদের। খেনাখুলা, শরীর চর্চা आর জাড্ডায় মেতে উঠম সবাই। ब্রু নাসিমই বসে রইল এক কোণে। ঠিক সাতটায় কাজ্জের্র ঘন্টা বেজ্জে উঠন। অস্ত্রধারী গার্ডের তত্ত্রাবধানে সবাই কাজে লেগে গেন। বান্যাক্দা आর বাথরুম ধোওয়ামোছার দধটায় ভিড়িয়ে দেয়া হলো নাসিমকে। দপপুরের খাদ্য বিরতির একঘন্টা ছাড়া পুরো দিনটা প্রচ৩ পরিশ্রম করুन নাসিম।

র্রাতে বাক্কে পিঠ ঠেকাতেই ঘুমে এলিয়ে এল দু'চোখ। ঠিক কত রাতে কে জানে, চট করে ঘুমটা ভেঙে গেল। ఆই তো! স্পষ্ট ণোনা यাচ্ছে গতরাত্র্ন সেই তৌতিক কণ্ঠস্বর! ‘খুন হয়ে याবি, Өয়োরের্র বাচ্চা! মজা টের পাবি! হা হা হা...’

সকানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে কারাগারের কাউস্সিলারের্প সজ্গে দেষা করল নাসিম। মহিলা বেশ হাসিখুশি এবং সুশ্রী, অমায়িক ব্যবহার। नाসिম अखिস্সে দूकতেই চেয্যার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন,' 'আসুন, आসून।'
" $া$ পনিই ডষ্য
জ্বী,’ মিষ্টি করে হাসলেন মহিলা। আর আপনি নাসিম হারুন।’
'ডষ্টর নাসিম হারুন,' পাতলা গদি আঁটা একটা চেয়ারে বসতে বসতে একটু রূঢ় ভঙ্গিতে বলন নাসিম।
‘বলুন, आপনার কি সমস্যা?’ হাসিটা একটুও স্ञান হলো ना।
'সমস্যা!’ প্রায় ধমকে 'উঠল নাসিম। ‘এখানে ঠিকভাবে চলছে কোন্ জিনিসটা? প্রয়োজনের সময় কোন গার্ডের পাত্তা পাওয়া यায় না!

थাবার্গ নামে যে সব অখাদ্য গেলাচ্ছেন, তা পরিমাণে এতই অল্প মে একটা পাখীরও পেট ভব্রবে না!'

গারুন সাহ্বে, জানেন তো, বাজেটের কারণে আমাদের ব্যয্য সংক্ষেপ করতে হয়েছে। কি আর বলব আপনাকে, খুবই নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে আমাদের।'
"ক্টি কার কাছে এসব ব্যাপারে অভিযোগ করব? গার্ডরা তো কয়েhীদের সত্গে কথাই বলে না। সত্যি বनতে কি, आপনিই প্রबম .আামার সঙ্গে কথা তলছেন।’

যযখন দরকার মনে করবেন, আমার কাছে চনে আসবেন। आপনাদের অভিযোগ শোনাই আমার কাজ।’
'ধন্যবাদ।' এক্ুু ইতস্তত করে নাসিম বনেই ফেলন, 'আর একটা কथা। আমার•পাশের সেলে একজন কয়েদী আছে, সে আবদুস সোবাহানের ভাই। রাতে সে আমাকে ভয় দেখয়। আমাকে নাকি খুন করবে!'
'आবদूস সোবাহান, মানে যাকে আপনি হত্যা করেছিলেন?'
‘দেথুন, आমি কাউকে হত্যা করিনি। ওটা এককটা দুর্ঘটনা মাত্র। কিন্তু সেই সোবাহানের ভাই এখন আমার পিছু নিয়েছে।'
'কিন্ভ সোবাহানের কোন ভাই তো এ কারাগারে নেই!'
'इয়তো সে আদৌ সোবাহানের ভাই-ই না। जামি তা জানি না। কিষ্ট প্রতিরাতেই তার কঠ্ঠস্বর आমি खনতে পাই...’
'তার মানে আপনি তাকে দেখেননি?'
ননা, ৩ধু Өনতে পাই নোকটা আমকে গালাগালি করছে, ভয় দেখাচ্ছে। সারারাত আমি ঘুমাতে পারি না!’
"আমাদেরূ রেকর্ডপত্র অনুযায়ী निচ্চিত ভাবে বলতে পারি যে জাপনার পাশের সেনটা খালি, সেখানে কেউ থাকে না। সোবাহানের ভাই তো নয়ই। যতদূর মনে হয় রাতের কঠ্ঠম্বরটা আপনার কল্পনা মাত্র। গত কয়েক দিনে আপনার মনের ওপর প্রদুর চাপ পড়েছেে..'
‘কি বলছেন এসব? आমার মস্তিক্কের দোষ দেখা দিয়েছে? আমি भाগन?’
‘সোবাহানের মৃত্যুর ব্যাপারে আপনার কি ধারণা?’ भूনর্জ্গন

 . आপনার্र তাতে একটুও কষ হয়নি?
‘আকर্য! बह इবে ना কেন? किন্न তাতে তো আর আমার কোন হাত নেই!'
' $४$, आচ्श!'
'আচ্ছা মানে? आপनি কি বনডে চাইছেন?' রাগে প্রায় দিশেহারা रय्यে গেল नाসिম।
'আপনি কি Өনতে চান?' মহিলার মুখের হাসিটুকু এখন পর্যম্ত अमान!
‘এসব কি বলছেন আবোল-তাবোন? জাপনি. কি মন দিয়ে. আমার কथा Өनছেন ना?"
'আপনি কি বলতে চাইছেন, তাই তো বুঝতে পারছি-না!’
‘আমি বলতে চাইছি, আমার এ জায়গায়, থাকার কথা নয়। আমি निर्मোষ!' চিবিয়ে চিবিয়ে বनন नाসিম।

মিষ্টি হেসে নায়লা হামিদ বলমেন, 'নিজের কর্মফলের দায়িত্ব यদি নিজে না নেন, তাহম্েে বিবেক আপনাকে তাড়া করে ফিরবে সর্বক্ষণ।’
'আচর্য! কি বনছেন এসব?' উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠ্ঠ मাঁড়াতেই পাথর্রের মত खমে গেল নাসিম। ওর ছায়া পড়েছে জানালার পাশে বসা নায়না হামিদের শরীরে, শর্রীরের ছায়া ঢাকা অংশটকু কাঁচের মত স্বচ্ছ হয়ে গেছে! নায়লা হামিদের শরীর ভেদ করে পিছনের দেয়ান দেখতে পাচ্ছে নাসিম! এতক্ষণে ও মண্ম্য করল, ছাদের চারকোনায় চারটা প্রজেষ্য ফিট কর্রা আছে। লায়লা হামিদ রক্ঠমাংসেন্ন মানুষ নয়, হলো্মাম মাঅ! মরীচিকা!

४প্ করে চেয়ারে বসে পড়ল নাসিম। आপনি মানুষ না! रলোগাম!'
‘বাজেট কাট্!’ ঠিক একইভাবে হাসছেন তিনি।
रতাশায় দু’হাতে মু ঢাকन नाসिম।
মাসখানেক পরের কथা।. দूপুরে মাবার পরে সেনের এককোণে পা

 গার্ন! नाসিম হারুন! গার্ড-পোন্টে রিপোর্ট করুন্য!

গার্ড-পোস্টে গিয়ে জানা গেল কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে
 प্রকতেই মনটা ডাল হর্যে গেল। মোঢা কাঁচের ৫পাশে ছবির মত বসে जाদू সাবর্রिना। সাদা সুতোর কাজ কন্গা কালো একটা শাড়़ পরনে,
 দুফ্ভ বাতাসের মত শরীরটা জুড়ির্যে দিল ওর উপস্থিতি।

'আমি ভেবেছিলাম আমাকে ভুতেই গেছ!' ;
‘আরও आগেই आসা উচিত ছিন। ক্ভি ওদিকের আামোয়...' কथाট শেষ করল না সাবরিনা।
'ঢারপর, কেমন আছ, বলো। ন্যাত্বর কি অবস্থ!?' বনতে বলত়
 ब্রে खেনেছে ওন্না। কিচ্মू চিন্তা কোরো না, আমরা নতুন করে আবার সব গড়ে ডুলব। आমি এখান থেকেই তোমাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ斤िতে পারব, তোমার...'
'স্যার, आমি ছूটি নিয়েছি। সম্টবত চাকরিট ছেড়ে দেব।' চোব नागिए্যে নিল সাবরিনা।

দমে গেল নাসিম। 'ও। ছুটি নিয়েছ! ক্ষি চাক্করি কেন ছাড়বে?
 जাयाর নতুন করে...'
'भ্যার, आथनि জানেন না, आপনার অ্যাপিন জগাঘ করা হল্যেছে। ชবরটা শোনার সক্পে সশেই ছুট এসেছ্ছি পামি। দু’একদিনের মষ্যেই জাপनার কাছে निभिত नোটিস आসবে।'
 - ఫইন নত্মগী সাবরিনার দিকে। অथচ…কত কथा বनाর ছিন তোমাকে! কতদ়িন ভেবেছি ...নতুন একটা জীবন ৫রু করব তোমার সঙ্গ...' বनতে বনত্ই সাপ দেখার মত চমকে উঠন নাসিম।




 ना नानिय।

ঝট করে উঠ্ঠ দাঁড়াল সাবরিনা, <্রমালে চোঝ মুছতে মুছতে বলল, "আমি ঋুব দুঃখিত। পারলে ফমা করে দেবেন, স্যার!" ঝড়ের বেলে বেরিয়ে গেল সে।

চীব্র आক্রোশে বদ্ধ .কাচের উপর आছড়ে পড়ল নাসিম। চীৎকার করে ঊঠন পাগলের মত, ‘যেয়ো না সাবরিনা! যেয়ো না! আমি বেরিয়ে আসব এই নরক থেকে! তুমি দেথে নিয়ো, কেউ আমাকে এখানে আটকে রাখতে পারবে না!

এর ঠিক দুদিন পরে পালাবার চেষ্যা করতে সিয়ে ধর্রা পড়ল নাসিম। শাস্তিশ্বর্রপ মাটির নিচের অক্ধকার কুঠুরিতে আটকে রাখা হলো ওকে। চারফিট বাই চারফিট গর্তেন্ন মত তমোট অক্ধকারে কয্যেক ঘম্টার মধ্যেই সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেনন নাসিম। निকষ কালো आাধার ছাড়া জার কিছूই রইন না। দেয়ানে মাथা ঠুকতে মাগল বিকার্পস্তের মত, ‘কি করেছি आমি তোমাদের? কেন এমন কষ্ঠ দিচ্ছ? आমি তো জানোয়ার নইю..মানুষ! उনতে প!চ্ছ তোমরা? आমি মানুষ! आমি মানুষ!’ মাটির তনার সেই গহ্নরে নাসিমের ম্মাহাজারি শোনার মত কেঙ ছিন না। সাতদিন পর্ধ প্রায় উন্যাদ অবস্থায় সেখান থেকে বের করা হলো ওকে, পাঠিয়ে দেয়া হলো ওর সেনে। এরপর শেকে কারఆ সজ্গে ঢেমন কथা বলত না সে। झুখ বুজ্জে নিজের কর্তব্য করে যেত, না হলে নির্বাক হয়ে বসে থাকত নির্ট দেয়াশের্র দিকে চেয়ে। অখু মাঝে মাঝে गভীর রাতে আশেপাশের কয়েদীরা খনত বিড়বিড় করছে নাসিম ঘুমের ঘোরে, "ভেবেছিলাম বিরাট একটা কিছ্হ আবিষ্কার করব...দুনিয়া অবাক হক্ষে ষাবে আমার কৃতিত্বে...আমি তো ওদের উপকার করতে চের্যেছিলাম, ఆরা কেন বুঝল না! একটা জীবন নষ্ট रয়েছে, তাতে কি?

জারఆ কতজন बে বেঁচে গিয়েছে...এক্টা জীবন...আহ্...একটা द्झीयन ...

বह बছর পর আবার একদিন খড়মড় করে উঠল স্পীকার্র, 'नाসিম হারুন! नाসिম হার্ন্ন! গার্ড পোস্টে রিপোর্ট কয়্ন।

नाসিম আগে থেকেই জানে, আজ ওর ছাড়া পাবার দিন। কোনরকম উত্তেজনা বোধ করন না B। আজকের দিনটা যেন জন্য সবদিনের মতই। ধীর পায়ে বেরিয়ে এল সে সেলের বাইরে। নিষ্ঠুর সময় চিহ্ ফেলে গেছে ৪র সারা শরীরে। মাথার সামনের দিকটায় টাক পড়েঙ্। পেছনদিকে যে কটা চুন আছে, তার সবই্ প্রায় সাদা। চোব্র ডারী পাওয়ারের চশমা। কুঞ্চিত তৃকেকে কোথাও ভাবের কোন চিছ্ নৌই। এই বৃদ্ধের শরীরের কোথাও পঁচিশ বছর আঙ্গকার খুবা नाभिম হারুনকে খ্জে পাওয়া যাবে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেমে গার্ড পোস্টের দিকে রওনা হলো নাসিম। এথান পেকে বেরিয়ে কোথ!়় যাবে ও? কেউ তো ওর় জন্যে অপেক্ষা করে নেই!

কাগজের বাব্সে ছাই রঙা দামী একটা সুট রাখা আছে। চিনতে পারল নাসিম, এটা ఆরই। প্রথমদিন এই সুট্টা পরেই কারাগারে এসেছিল সে। उষ্মু সুট নয়, ওর অক্সফোর্ড শূ, চাবির রিও, ওয়ালেট, आরও कि巨্ छুকিটাকি জ্রিনিস দেখা য!চ্ছে বাৰ্সে। বিनাবাক্যবায়ে পোশাক পান্টাতে তরু করল নাসিম। মাথাটা যেন একটু ঘুরে উঠন।

## ठिन

'স্যার!' সাবরিना ঝুঁকে आছে नाসিমের মুথের ఆপর। नाবণ্যে ঢলঢল মুরের দু"ধারে ঝ্ললছছ এক ঢাল কালো চান, পরনে সাদা ষ্যাবরোট। সাবরিনার মুথ্থে দু’পাশে আরও দুটো পরিচিত মুষ। সাফারি সুট পরা


उদেম্প সবাইকে দে४ম নাসিম । কি ব্যাপার? ग্বপ্ন? না তো! गপ্ন হতেই পারে ना! ডয় পেয়ে नाষ্ষিয়ে উঠডে গেন नाসিম। কি. इচ্ছে এসব? এটা তো ఆব্রই ন্যাব! বহু বছর আগেই ধ্वংস করে ফ্নো হয়েছে ন্যাবটা! কেমন করে এধানে এল সে?
'नড়বেন না, স্যার!’ দू'হাতে ওর কাঁধ চেপে ধরল সাবরিনা। नाসিম টের পেল, চেয়ারে বসে आছে সে পিছনে হেলান দিয়ে, মাধার উপর্রে শূন্যে ঝুলছে হেডসেট।
‘উঃ! বাচাচালেন!' শব্দ করে শ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন নাজমুল হুদা। 'গত <<়েক ঘণ্ট ধরেই আমরা চেষ্টা করছি आপনাকে ফির্রিয়ে অনার!'
'কয়েক ঘন্টা!' घাড়ের পিছনের চूলুন্নো সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গোল। শিউরে উঠে মাথার ছুল ঈামচে ধরল নাসিম」 আরে! বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে টাক, ওর মাথাভর্ডি চুল! হাত দুটো চচাথের সামনে ধরতেই উত্তেজনায় একটা হার্টববট মিস করন নাসিম। কোথায় গেল ওন্ন বৃদ্ধ শরীরের কৃঞ্চিত ত্ক? টানটান সতেজ চামড়ায় ঝকঝকে• বৌবন! ফুঁপিয়ে উঠে চেয়ার থেকে নামতে গেল নাসিম, চেপে ষরে রাখ্র সাবরিনা।
‘প্পিজ, শান্ত হোন, স্যার! চোখ বুজে একটু বিশ্রাম নিন,’ অনুনয়ের ভभ্কিতে বলল সাবরিনা।

উত্তেজনায় সারা শরীর কাঁপছে, তারমধ্যেই মাথা ঘুরিয়ে পাশের চেয়ারটার দিকে তাকাল নাসিম। চেয়ারটা শূন্য। কেউ নেই সেখানে। চোখ ব危 করে ঢোক গিলল নাসিম। 'সোবাহান...সোবাহান...'
‘সোবাহান তো হ!সপাতানে!’ উত্তর দিলেন মন্তী।
'স্যার, আপনি সোবাহানের ভীবন বাঁচিয়েছেন। প্রোপ্রাম না फूকনে ওকে বাঁচানো শেত না। আশ্বাস দেবার ভঙ্গিত্রে হাসল সাবরিনা।
‘জীবন বাচিত্যেছি! আমি?’ বোকার মত এদিক .ওদিক তাকাল नामिय।
‘আরে, মশাই, আপনি ছাড়া আর কে?’ ক্রেঁতো হাসি মন্ত্রীর গোঁফের নিচে।
'অসম্ভব! এ যে অসম্ভব!’

- 'স্যাব্', অপর্रাभীরূ মड চোষ নামিয়ে নিল সাবরিনা, 'বহ চেষ্টা করেఆ দেড় মিনিটের আগে প্রোগামটা বন্ধ করতে পারিনি। চেষ্টার র্রুটি করিনি, কিট্ট প্রোগামটা কিছूতেই বন্ধ হনো না, পুরোটা রান করে তবেই ধেমেছে।'

থিরথির করে কৌপে উঠন নাসিমের ঠাঁটজোড়া। মামলা... 'Өनानि...শাস্তি...এসব কिছ్ই হয়নি? সবই অবাস্তব?' মাथा নেড়ে সায় দিল সাবর্রিনা, চোひে করুণা আর সান্ত্রনা। ধপ করে ওর হাতটা ধরে চোখের সামনে তুলে ধরন নাসিম, ‘তোমার আঙটি...তোমার বিয়ে... সবই মিঞ্যে?
'নাসিম সাহেব,' খুশি খুশি গলায় বললেন নাজমমল হুদা, দারুণ এ̣কটা জিনিস আবিষ্কার করেছেন আপনি। নিজের চোণেই দেবে গেলাম আপনার আণ্চর্य কৃতিত্ব। চিন্তা করবেন না, আপনার এই প্রোম্রামটা চানু করার জন্যে পার্লামেন্টে আমি নিজেই প্রস্তাব তুলব।’
'কি বললেন?' চীৎকার করে উঠন নাসিম। এক ধাক্কায় মত্তীকে সরিয়ে দিয়ে চেয়ার থেকে লাফ্যে নেমে পড়ল নাসিম। দৌড়ে গিয়ে পড়ল কন্ট্রোল প্যানেলের উপর। দুহাতে তারఆুলো ছিঁড়ছে আর পাগলের মত চীৎকার করছে। ভারী একটা ফাইন ক্যাবিনেট মাথার উপর তুলে ছুঁড়ে মারল প্যানেলের উপর। বৈদ্যাতিক শর্ট-সার্কিটের ঝিলিক আর ধোঁয়ার চাঁদোয়া কন্ট্রোন প্যানেল ঘিরে।

ডয়ে দেয়ানে পিঠ ঠেককিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ডা. জিনাত আর মন্ত্রী নাজমুল হুদা। সাবরিনা জায়গা থেকে নড়েনি, ল্যাবকোটের পকেটে হাত ঢুক্যিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখছে নাসিমের প্রলয়ঙ্করী কাఆকারখানা।

গোলমাল ওনে ছুটে এল দু'জন সিকিউরিটি গার্ড। মন্তী চোখের ইশারা করতেই তারা ঝ্ৰঁপিয়ে পড়ন নাসিমের্র উপর। অনেক কষ্টে দু'দিক থেকে চেপে ধরে টানতে টানতে ল্যাব থেকে নাসিমকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে গার্ড দু'জন। ষস্তাধস্তি করতে করতে চেচচিয়ে উঠন সে, 'সাবরিনা! ভেঞে ফেলো অভিশপ্ত এই যন্র্রট! নষ্ট করে ফেলো সব জু-প্রিন্ট! আর কাউকে যাতে ভ্রুগতে না হয়...সাবরিना! আমি ভুল করেছি...আমাকে ফ্মা করো...সাবরিনা...' ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল নাসিম্রের আর্তচাৎকার +
৯-পুনর্জন্ম:

চিত্রার্পিতত্র মত দাঁড়িয়ে आছে সাবরিনা। অসহায়ের্র মত் চেত্রে রইল খোনা দর্রজাটার দিকে। তারপর একসময় বিড়বিড় কর্রে উঠল, উউন নির্দোষ ছিলেন না..•

- এগিয়ে এनেन ডা. জ্নিনাত, ছোঁ সাদা একটা রুমালে কপালের্র घাম মুছছেন। 'কি বলছ, সাবরিনা?’
'স্যার জানত্তন উনি দোষী। জেনেওনে অপরাধ করেছিলেন। উনি यদি निজ্জেকে নির্দোষ ভাবতেন, তত্বে সোবাহানের ক্ষেজ্মে যা ঘটটছছ, সেটা তাঁ্র বেनাতেও হত। কিভ্ভ হয়নি। উनि निজেকে নিজে শায়ি দিয়েছেন,' সেজন্যেই প্রোগ্রামট' পামানো যায়নি! উनি निজেই নিজেকে याবষ्জীবন কার্রাদতে দণিত করেছেন! অ্দু ঢা না, পুরো শাশ্তিটাও r.ধটেছেন!' শৃন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইন সাবরিনা। সামনে অনম্ত জিজ্ঞাসা।


## ইরাম

## へক

গভীর মনোযোগ দিয়ে পুরনো একটা ক্যালেড্রার দেখছিন হাশেম। বিদেশী কোন মোটর প্রस्टততকারী কোম্পানির ক্যানেভার্র। পাতায় －পাতায় বিভিন্ন ধরনের রঙচঙে গাড়ির ছবি। হাশেম অবশ্য ত্দু একট！ ছবিই দেখ্খছিল। ভারি সুন্দর্প চকচকে＂নাল রঙের একটা ট্রাক। লোভীর মত চেয়ে চেঢ়ে দেষছে হাশেম। যারা ওকে চেনে，তারা জানে হাশেমের সারাজীবনের স্বপ্ন একটা ট্রাক কেনা। ঢাকা－চিটাগাঙ রেটে চলবে ওর ট্রাক। হিন্দী ছবির নায়কের মত চালকেন্র উদ্ম আসনে বসে মনের আনন্দে গান গাইবে，জানালায় সাঁ－সাঁ করে সরে যাবে গাছ－ গাছানি ঘেরা গ্রামীণ দৃশ্যাবলী। এই তো জীবন！কি⿵冂卄 কবে ইবে？গত বছরখানেক ধরে সে চেষ্টা করছে লাইসেন্স বের্গ কর্রবার। ঘুষ－ঘাষ দিয়েও কাজ হয়নি। ধৈर्य ধরে এথনও ট্রেনিঙ निচ্ছে। হাজী করিম বক্সের চাকর্পি করেও হাতে অঢেন সময় থাকে। চাকব্রি জার্র কি，হাজী সাহেবের সম্পত্তির তদারকি। হাজী সাহেবের দুটো বাড়ি আছে এই গেনডারিয়া অঞ্চলে，কব্তরের খোপের মত ছোট ছোট ফ্যাটট অসংখ্য ভাড়াটিয়া। হাশেমের প্রধান কাজ ভাড়া তোলা আর বিভিন্ন ধরনের বিল জার ট্যাক্স পেমেন্ট করা।．মাসের প্রথম ক＇দিনই একট ব্যস্ত কাটে। তারপর বেশীরভাগ সময়ই একতनার সিঁড়ির নিচের জানালাझীন ఫুপরীর ভেতরে পায়াভাঙা চেয়ার－টেবিলে বসে বসে মাছি মারে হাশেম। এ সময় ঢার প্রধান কাজ পত্র－পত্রিকা ঘেঁটে ট্রাকের ছবি দেখা आর যত্ল করে কাঁচি দিয়ে সেশ্ুলোকে কেটে কেটে আঠা দিয়ে দেয়ালে সাঁটা। এই দু’তিন মাসের মধ্যেই ওর চেয়ারের পিছনের নোনা ধরা দাঁত বের করা দেয়ুালটা রঙবেরঙের ট্রাকের ছবিতে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।
'কি বাপার? তুমি দেষি এধनఆ এইষানে বইস্যা आছ!'


 ব'বছর। বয়স সত্রের উপর।

Єী, চাচা, উপর্রে याওনের কथा তো? এই তো, যাইতাছি। आড়মোড়া ভাউন হাণেম।
 সাহ্বে। বলি সময় कি তোমার লাইগ্যা বইস্যা थাকব? সারাদিন ধইরা पूমি কোন্ কামটা কর্রণা, হিসাব দাও!'

অ্যাতে চ্যাiতেন ক্যান, চচচ! নয় নাম্বার ঘরটা খালি করনের কथা তো? এক ঘন্টান্র মধ্যেই আাইড়া-মুইছ্যা পরিষ্কার কইরা দিযু।
 ज. াবক্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। কাউকে কখনও ওখানে থাকতে দেখা यায়নি। उবে প্রথম পনেরো বছর হাজী সাহেব এ ব্যাপারে মাথা घামানनि, কারণ মাসের ভাড়া ঠিকঠাকমতই পেয়ে গেছেম তিনি। গোনমান ৩রু হয় বছর পাঁচক আগে থেকে। ভাড়া দেয়া বব্ধ করে দেয় ওরা। ভাড়াটের মতিঝিলের অফ্সিসের ঠিকানায় যোগাযোগ করেও কোন লাভ হয়ি। উन্টে, ওরা আদালত থ্থেকে ইনজাংশান বের করে আান। তারপর এতবছর কেস চলেছে। গতকানই হাজী সাহেব কেলে জিতেছেন। আজ তানা ভেঙে ঘর দখল নেবার কথা। হাশেমের মনেই ছिन ना।
‘বদমাইশ ছ্যামড়া! কাম্রে বেলায় দ্যাখা নাই লম্থা নম্যা কথা! বিড়বিড়. করতে করঢে লাঠিত ভর দিয়ে ফিরত্তি পথে রওনা হলেন. शाজী সাহেব।
'কি কইলেন? आমারে গালি দিলেন?' রাগে শরীরের রক্ত চনমন কंরে উঠল। বাইশ বছরের সুঠাম শরীরটা ধ্রনুকের ছিনাার মত টানটান করে দাঁ়াল হাশেম । হিং্র দৃষ্টি।
'না, গালি দিমু না, তোমারে চूমা দিমু,' ডেঙচে উঠনেন হাজী সাহেব, 'হারামজাদা নচ্ছার!'
‘খবরদার! आমি ভদ্দরনোকের পোলা, গালাগানি কব্রবেন না কইতাছ!’
‘কেন, कি করবি? কি করবি তুই आমার?’ লাঠিটা শূন্যে তুলে আক্রমণের ভঙ্গিতে đাঁকাতে লাগলেন হাজী সাহেব।

সাপের মত শীতন ক্রূর দৃষ্টিতে কিছ্দঁ্মণ চেয়ে রইল হাশেম, তারপর হিসহিসিয়ে উঠল, আপনের মুষটা কোনমডে• বক্ধ কইর্যা দিতে পারতাম!’

নুন দেয়া জ্রোকের মত্ত ชটিয়ে গেলেন হাজী করিম বब্স। বিড়বিড়
 ধরে । লাঠির ঠুক্ঠুক শব্দ ধोরে शীরে মিলিয়ে গেল দূর্রে।

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল হাশেম যতক্ষণ দেখা যায়। তারপর্র দীর্घশ্বাস ফেলে সিড়ির দিকে রওনা হলো। রাগটা এখনও পড়েনি। তবে এ মুহ্র্রে চাকরিটা খোয়ানো উচিত হবে না, সে জ্ঞানটা আছে। নিজের জন্যে চিন্তা করে না হাশম, ক্মি সতেরো বছরের হাবাগোবা ভাইটর দায়িত্ ওর কাঁটেরর উপর। ছেনেবেলায় কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে পা দুটি তকিত়ে যায় কাশেমের, জন্যের মত পছ্র হয়ে যায় ছেলেটা। বুদ্ধিতেও জবুথবু। পৃথিবীতে এই ভাইট। ছাড়া আর কেউ নেই: হাশেমের। ভাইয়ের কথা মনে হলেই মায়ায় বুকের ভেতরটা ভিজ্ে ওঠঠ; यদি টাকা জমিয়ে সত্যি সত্যি একটা ট্রাক কিনতে পারে কোনদিন, তাহলে আর ওদের কষ্ট থাক্বে না। বড় ডাক্তার দেখিঢ়ে কাশেমের চিকিৎসা করাবে।

তিনতলায় মোট পাঁচটা ফ্ল্যাট। একটা বা দুটো করে ঘর এক একটা ফ্য্যাটে। পুরনো বাড়ি। অন্ধকার, স্যাতস্য্যাতে। হাজী সাহেব পরিবার-পরিজন নিয়ে এ বাড়িরই একতলায় থাকেন। নয় নাম্বার ফ্যাটটা বারান্দার একধারে। লোহার রড দিয়ে দু’তিনবার চাড় দিতেই পচধরা দরজার গা থেকে কড়া সহ তালাটা থুলে এল। দরজার পাল্ছা ঠেলে ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল হাশেম।

একমাত্র জানালাটা বন্ধ, ফনে এই ভরদুপুরেও ঘরের ভেতর आবছা অক্ধকার। ঘরটা বড় নয়, পনেরো বাই বিশ কি আর একটু বেশী। মাকড়সার জাল আর ঝুলে মোড়া কিছ্র আসবাবপত্র ড়াঁই করে

র্রাখা। বিশ বছরের পুরনো ভ্যাপসা ভারী বাতাস।.
জানালাটা খোলার চেষ্ঠা করল হাশেম; পারল না। আটকে আছে শক্ত হরয়ে। টেট্রেনের প্যান্ট তটিয়ে নিল একট। গায়ের চেককাটা শার্টটা খুনে রাথন রেলিঙের গায়ে।.

आসবাবপত্র তেমন কিছ্গ নেই। গোটাকয়েক পুরনো ষরনের চেয়ার, সাইড টেবিল, আর আয়না। দামী জিনিসপত্র, দেখেই বোঝা यায়। টেপ আंটা কয়েকটা কাডবোর্ডের বাক্সও আছে। একটা খোলা বাঙ্সে কাগজপত্র, কয়েকটা খাতা-বই। ঘরের ঠিক মাঝখানে গোল করে মুড়ে রাখা একটা কার্পে। একটু অবাক. হলো হাশেম, কার্পিটটা প্রায় নতুনের মত দেধাচ্ছে। একটু ঋুল কি মাক্ড়সার জাল কিছ্রই 'নেই। আক্ষর্য তো! বিশ বছররও একটু ধুলো জমতে পারেনি!

উবু হয়ে কার্পেটের একপ্রান্ত ধরে তুলে ফেলল হাশেম। টানতে यাবে, आত্মারাম ঋ্চাছাড়া হবার উপক্রম হলো। কি যেন একটা নড়েচড়ে উঠন কার্পেটের ভেতর! ভয়ে কার্পেটটা মাটিতে ফেমে দিয়ে দুই মাফে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল হাশেম। শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে রইল কার্পেটের দিকে।

কই, আর তো নড়ছে না! তবে কি মনের ভুল? তাই হবে হয়তো।. দরজা-জানালা বক্ধ ঘরে বিড়াল কি অন্য কোন জানোয়ার ঢোকার তো প্রশ্নই ওঠে না। বিশ বছর ধরে ঘরটা বব্ধ অবস্থায় আছে।

পায়ে পায়ে কার্পেটের পাশে এসে দাঁড়াল হাশেম। নিরাপদ দূরত্পে থেকে কার্পেটের প্রান্ত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। গড়িয়ে খুলে গেল কার্পেট। ভূত দেখার মত চমকে উঠল হাশেম। ঘাড়ের পিছনের চললুলো সরসর করে দাঁড়িয়ে গেছে।

কার্পটটর ঠিক মাঝখানে শোয়া থেকে উঠে বসেছে অনিন্দ্যসুন্দরী এক তরুণী। ধবধবে ফর্সা। কালো একটা পোশাক জড়িয়ে পরা। একমাथা কালো চুল কার্পেট ছूঁয়ে আছে। কাজলটানা বড় বড় চোঝে কৌতৃহনী দৃষ্টি, আগ্রহ নিয়ে দেখছে হাশশমকে। টকটকে লাল লিপস্টিকচর্চিত ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসির আভাস। আবছা आাঁধারেও ডান চোথের ঠিক নিচে হীরের মত জ্বলজ্বল করছে মেয়েদের কপানে পরার টিপের মত দেখতে একটা বিন্দু।

> পুনর্জন্ম

## হতভচ্থে মত চেয়ে র্রইল হাশেম।

＇कि চाఆ？＇মৃদू স্বর্রে बिख्धেস কব্রছ बেয়েটা।
＇অ্যा？＇চমক কাটन शाबেমের，বিড়বিড় কর্রে বनल，＇शজ্জী
 মেয়ৌার্র দিকে।＇কে জাপনি？＇

৫দিকে．निচতनाয় হাब্রী কব্রিম বক্স তঋन জোহরের্গ নামাজ आদায় করডে দাঁড়িয়েছেন জায়নামাख্ে। সময় নিয়ে নামাজ শেষ করলেন
 জানার জন্যে কাজের ছেমেটাকে ডাকনেন，＇ওরে．．．＇ব্যাপার কি？ গলার ভেতরে গোঙানির মত শব্দ উঠছে，কি⿵্ঠ কথা বের হচ্ছে না！ প্রাণপণ চেষ্ঠা করেও হু করতে পার্রজেন না হাজ্জী সাহেব। খোদা！হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে নাকি？ডয়ে কাঁপতে কাঁপতে ডান হাতে মুখটা 巨ूँলেন। এবারে সত্যি সত্যি হার্ট অ্যাটাক হবার উপক্র্ম হলো। মুখ ．त小থায় গেল？আঙুলের নিচে ধ্যেচা ধ্থেচচা দাড়ি ভর্তি নিরেট চামড়া। মুখটা খুজে পাচ্ছেন না！৫ আম্মাহ্！মাथাটাথা খারাপ হঢ়ে যাচ্ছে না তো！ গোঙাতে গোঙাতে কোনমতে চেয়ার ছেড়ে উঠঠ দাঁড়ালেন হাজী সাহেব। লাঠির কথা ভূলে ন্যাঙচাতে ন্যাঙচাতে বাথরুমের আয়ন্নর সামনে এসে দাঁড়ালেন। হাবার মত চেয়ে রইলেন আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে।

নাকের নিচে দাড়ি－প্ৗোফে ছাওয়া নিরেট চামড়া। ঠোটের কোন চিছৃই নেই！ঠোটজোড়া যেন কোনদিনই ওখানে ছিল না！

দूই
পরদিন বিকেন সাড়ে চারটায় হাজী সাহেবকে বসে থাকতে দেখা গেল＇ প্রাইভেট ডিটেকটিভ আশিকুল ইসলামের অফিসে। ভয়ে，দুদিচ্তায় এই

একদিনের মধ্যেই Өকিয়ে অর্ধ্বক হয়ে গেছছন হাজী সাহেব। গতকাল সঙ্ধ্যায় হাসপাতালের সার্জন ইমার্জেধ্প অপারেশন করে ঠাটটে্র জায়গাটা কেটে ফাঁক করে দিয়েছেন যাডে কোনমতে বাওয়া आর কथা বলার কাজ চনে। कাটা জায়গাটা ব্যাড্ডে করা, সেলাই দেখা যাচ্চে ,বাইরে থেকে। বীভৎস দেখাচ্ছে।

হাজী সাহেবের সॅঙ্গ তাঁর বড় ছেলে মাওলা বক্স आছেন, তিনিই কপাবার্তা या বলার বলছেন। 'হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই আব্বা সোজা এখানে চলে এলেন, কিছूতেই. বাসায় निতে পারনাম না। ইতিমধ্যে হাজী সাহেব দू'হাত নেড়ে কিছ্ বলার চেষ্টা করলেন, ভালমত কিষ্ম বোঝা গেল না। ম!ওনা বক্স তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করনেন, 'আপনি একইু চুপ করে বসেন তো, আব্মা। আমি সবই অঁকে বলব। ডাক্তার একদম নিষেধ করে দিত়্ছেন ঘা তকাবার আগে যাতে কथा ना বলেন ।
‘কিন্ভ আমাকে আপনারা চিনলেন কেমন করর?’’ সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে বসা সুদর্শন আশিকুল ইসলাম চিন্তিত্ ভপ্চিতে গাল চুমকাল। এধরনের কেসের কথা সে জন্সেও শোনেনি।
‘আব্মার পরামর্শমত হাসপাতালের ওরা পানায় খবর দিয়েছিল। কিন্ভ ওরা কেস নিতে রাজী হয়নি। যথেষ্ট প্রমাণ নাকি নেই। ওই ধানারই এক ইন্সপেক্টর আপনার নাম-ঠিকানা দিয়ে যোগাযোগ করতে বলল। আপনি নাকি ভৌতিক কেস পেনে খুব খুশি হন।'

সুন্দর একসারি দাঁত দেখিয়ে হেসে ফেনল আশিক। 'ঠিক ভূতপ্রেত নয়, তবে প্যারাসাইকোলজী স়ম্বন্ধে আমার অগ্রহ আছে। তাই পুলিশ ডিপার্টমেন্ট প্রয়োজনবোষে প্রায়ই আমাকে শ্মরণ করে। তবে আপনাদের কেসটা আমার খুব ইন্টারেসটিং মনে. হচ্ছে। আচ্ছা, একজ্যাট্টলি কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছে, আবার একটু বলবেন?’

হাজী সাহেব উত্তেজিত হয়ে কিছ্র বলার চেষ্ঠা করলেন, মাওলা বক্স হাত বাড়িয়ে তাঁকে সাম্মলানেন।'আমি বনছি তো, আপনি শান্ত হয়ে বসেন। বুঝলেন, আব্বা দুপুরবেলা এক কর্মচারীকে একটু বকাঝকা করে নামাজ পড়তে বসেন। তারপরর নামাজ শেষ করেই দেখেন এই অবস্থা। মুখের জায়গাটাই গায়েব।' হাজী সাহেব আবার অঙিঁ়ে

উঠলেন। মাওলা বও্স খুক گুক করে কেশে গলা পরিষ্ষার করে এক্বার পिতার সিকে তাক্সানেন। তারপর নিচুম্মরে বনলেন, 'আব্বার ধারণা ওই কর্মচারীই কোনভাবে এটা করেছে!'
'বলেন কি! কি্ভ কেন উनি তাক্কে সন্দেহ করলেন?'
কারণ কथা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ছেনেটা নাক্কিবলেছিম, "য়ি आপনার মুখটা বন্ধ করে দিতে পারতাম!" তারপরেই তো'এই অবস্থা! মুষটা সত্যিই বন্ধ হয়ে গেল।'
 কাগজে আপনাদের এই কর্মচারীর নাম-\িকানা আর আপনাদের নাম-ঠিকাना-ফোন নাম্বার লিখে fিয়ে• যান। হাসপাতালের সার্জনের নামটাও।
'আপনার ফি...'
‘সেটা পরে দেখা যাঁব। আমার সেক্রেটারি তো আগেই आপনাদের রলেছে আমার স্ট্যানডার্ড ফি কত। তবে এক্ষের্রে আমার্ন কাছে আপনারা ঠিক কি সার্ভিস আশা করে এসেছেন, না জ্েেনে আমি কোন ফি ন্ৰে না।'
'আব্বা ও্́ জানতে চান হাশেম কি করে ব্যাপারটা ঘটাল। তারপর ওর যা শাস্তি...'

যদি ও সত্যিই ঘটিয়ে থাকে। তবে শাস্তি দেয়া তো আমার কাজ
 করব। আর হুঁা, আর. একটা কथা। ঠিंক কি নিয়ে কथা কাটাকাটি হচ্ছিল, জানেন?'

そ্যা, आমি তখন বাড়িতেই ছিলাম। আমাদের তিনতলার এক ভাড়াটিয়ার সঙ্গে কেস হচ্ছিল বহুদিন ধরে। কেসটা আমরা জিতে যাই। আব্বা হাশেমকে বলেছিল সকালের মধ্যেই যাতে ঘরটার তালা ভেঙে ভেতরের জিনিসপত্র বাইরে ফেলে দেয়। ক্ভি হাশেম গা করেনি। এ নিয়েই ঝগড়া।
'আচ্ছা! ওই ভাড়াটে এখন কোথায়?’
‘ওরা তো কখনোই ওই ফ্ল্যাটে ছিন না। শ্রু কয়েকটা জিনিসপত্র ভরে তালা দিয়ে গিয়েছিন। মতিঝিিন্নর; এক অফিস থেকে মাসে মাসে

## ভাড়ার টাকা निয়़ ড্যাসতাম आমরা।'

 হাজী সাহেবের্গ যথন এই অবস্श, হাশেম তখন কোথায় ছিল?'
: 'তিनতলায় eই घরটা পরিষ্ষার করাছিল। आব্ষাকে নিয়ে आমরা তখন পাগলেন্র মত হাসপাতালে ছুটেছি। হাশেম কখন চলে গেছে কেউ দেণ্নে। रूবে आর সকালে সে আর কাজে आসেনি। সেজন্যেই সन্দেহট্ট आার বেশি হচ্ছে, ఆর হাত না থেকেই পারে না।'
'आমি দেখছি কি করা याয়।' উढে দাঁড়িয়ে श্যান্ডশেক করল आশিক। বিদায় নিয়ে বাপ-ব্যাটা বেরিতে গেল। নাম-ঠिकানা লেখা কাগজটা যত্ন করে ওয়ালেটে রররে দিল আশিক।
অস্থির পায়ে বার বার জানালায় গিয়ে ঁঁকি দিচ্ছে হাশেম। জংধরা• শিকের জানালায় কোন প্দা নেই, কাঠের পাল্মা দুটো ভেতর থেকে টিনেં দেয়া। उবে এক্দম বঞ্ধ নয়। মাঝখানের্র ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার બেখা যাচ্ছে এ বাড়ির ঠিক সামনে গলিজূড়ে দাঁড়িয়ে আছে ঝকねকে নতুন একটা ট্রাক।

ছোট্ট এই ঘরটাড়ে হশেম তার ভাইকে নিয়ে থাকে। দশ ফুট বাই বারো ফুটের এই ঘরেরই এককোণে রান্নার ব্যবস্থা। গ্যাস আছে বলেই একটু বেশি ভাড়া হলেও কিছ্ম মনে করেনি হাশেম। বাথরুম আর গোসলের ব্যবস্থা এজমানী। এ বাড়ির পিছন দিকে প্রায় শ’খানেক ভাড়াটের জন্যে দুটো বাথরুম করা আছে। ভাড়াটেদের বেশীর ভাগই সরকারী-বেস়রকারী অফিসের পিওন-দারোয়ান-ড্রাইভার। হাশেমের্র ঘরটা একতলার এক কোণে।

আর একবার জানাनाর ফাঁক দিয়ে ট্রাকটার দিকে জ্বনন্ত চোঝে তাকাল হাশেম, ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলে উঠন, iএখন আমি কি করি? উহ্:! খোদা! এত বিপদেও মানুষ পড়ে!’

পিছনে দেয়ালের. গায়ে হেলান দেয়া সুন্দরী মেয়েটা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, তবে তুমি চাইলে কেন? যা চেচয়ছ, তাই পেয়েছ। আমার কি দোষ?' সেই একই আলালাল্না টাইপের কালো পোশাক পরনে, কপাল থেকে চুলের জারণ্যে উঠে গেছে সরু সাদা সিঁি। শজ্খের মত ত্র্র পেনব চ্বক।
"আরে, তথন কি "র্র এত কিছ্ চিন্তা করছি?' উদ্রান্তের মত এদিক-ఆদিক তাকাল হাশেম। উষ্ধचু্ক মাথার চুন, চোখের নিচে কাनि। गতকাল থেকে হাশেমের্র নাওয়া-থাওয়া ম!থায় উঠেছে। পরনে গতকাनকের্র সেই বাদামী ট্ট্রেনের প্যান্ট আার চেক শার্ট। কাগজপত্র ছাড়া এই ট্রাক দিয়া কি হবে? এখন তো চিন্তায় আমার মাথা খারাপ ইওনের জোগাড়! यদি পুলিশে আইস্যা ধরে? यদি কয় চোরাই ট্রাক? এইটা রাধিই বা কোথায়? এইথানে তো আর রাখা যায় না!’
.डूरू কোচকান সুन्দরী. তার आমি কি জানি? চiওয়ার সময় মনে ছিল না? তবে এখনও তোমার একটা চান্স আছে, চাইলে ট্রাকট৷ গায়েব করে ফেনতে পারি।

প্রায় ককিয়ে উঠন হাশেম, 'না না না! শেষ চান্সটা আমি এইভাবে নষ্ট করতে চাই না! আহাম্মকের মত প্রথম দুটো চাঙ্স নষ্ট করছছ! তখন তো বিশ্বাসই করি নাই! শেষ ইচ্ছাটা চিস্তাভাবনা কইরা ঠিক করুম ।'

ঘরের একমাত্র চৌকিটার্র উপর বসে थাকা কাশেম এতক্ষণে নড়েচড়ে উঠ০। একগাল হেসে বলন, 'ভাইজান, আমিও খুব কইরা চিন্তা করতাছি আর কি চাওন যায়।'

ওর দিকে তাকাল না হাশেম, আবার জানালার ফাঁক্. চোখ রাখল। आঁৎকে উঠল সञ্গে সক্গে। ট্রাকের ঠিক সামনে সাদা একটা টয়োটা স্টারলেট এসে দাঁড়িয়েছে। বছর ত্রিশেকের সুপুরুষ এক যুবক গাড়ি থেকে নেমে এল। জিন্স্ আর সাদা শার্ট পরনে। স্মার্ট ভঙিতে কোমরে হাত রেথে ট্রাকটা দেখছে। নম্বা-চওড়া পেটা শরীর।
‘খাইছে!’ ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে ঢূকে যাবার মত অবস্থা হলো হাশেমের। ‘এই ব্যাটা পুলিশের লোক না হইয়াই যায় না! হায় হায়! এখন কি হইব!’ এদিকেই আসছে যুবক। দরজার গায়ে কয়লা দিয়ে লেখা নম্বরটা পড়ল, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে উঠে এন সিড়িতে। आর দেখল না হাশেম, একলাফে খাটের তলায় ঢूকে পড়ন, ইঙ্গিতে কাশেমকে মুঈ খুলতে নিষেধ করল।
‘কেউ আছেন বাড়িডে?' বাইরে থেকে ডাকন যুবক, 'হাশ্মেম মिয়া?
'ভাইজানে বাসায় নাই!’ আতক্কিত কাশেম উত্তর দিল ভেতর পूनर्জন্ম

দরজাটা এরুটু ऊুनবেন? জরুরী কথ্থা आছে।'
निরুপায়ের মত মেয়েটার দিকে চাইন কাশেম, সে মনোযোগ দিয়় আঙ্ললের নথ খুঁটছে। হাশেম চৌকির তলায় অদৃশ্য। খাট থেকে नেমে বসা অবস্থায় ম্শেঝে পা দুটো টেনে টেনে দরজার গোড়ায় এল কাশেম, থুট করে খুনে দিল ছিটকিনি।

অবাক হলো আশিক। পজ্রু এক কিশোর বসে আছে মেঝেতে দরজার পাল্মায় হাত রেঝে। হাতাকাটা স্যার্ডো গেঞ্পি আর লুক্পি পরনে। 'তুমি কে? হাশ্শ্ মিয়ার ভাই?’'

উপর-নীচ মাথা নাড়न কাশেম, ঢঢেক গিলन। কি ব্যাপার? এত নার্ভাস হ<্রে আएছ কেন ছেলেটা? এক পা এগিয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল আশিক, 'হশেম মিয়া কখ্ন ফিররে বনতে পারো?' বলতে. বনতেই থ হশ্যে গেল আশিক। চৌকির পাশে দেয়ালে হেলান দিঢ়় দাঁড়িঢ় অাছে অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী। লম্বা কালো পোশাক পরান, ছেড়ে দেয়া নম্বা চুলের সাথে এক হয়ে গেছে। পানপাতার মত মুখ, হুলিতে আঁকা চোখ-নাক। ডান চোখের নিচে জ্বলজ্বল করছে ছোট্ট তিনের মত একটা টিপ। র্জুরির মত ধারাল ব্যক্তিত্ব। শিরশির করে উঠল বুকের ভেতরটা। কে এই মেয়ে? এই জায়গায় এই ঘরে কিছুতেই একে মান!চ্ছে না। "ভাইজান কখন’ ফিরব জানি না।'
निজজেকে সামলে নিল আশিক। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে ছেলেটার হাতে দিয়ে বললল, 'ফিরলে এই ঠিকানায় আমার সক্গে দেখা করতে বোলো। খুব দরকার।' আর একবার মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে এল আশিক। আষ্ঠর্য! এই ঘরে এই মেয়ে কি করছে?

গাড়ির আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই চৌকির তলা থেকে বেরিয়ে এল হাশেম। হাতजানি দিয়ে উঠল কাশেম, ‘বোকা বানাইছি! ব্যাটারে বোকা বানাইছি!’

হাসল হাশেম, "چুব ভাল দেখাইছত। এখন চিন্তাভাবনা কর তো, কি চাওন যায়?’
'ভাইজান, আমি কই কি, ট্যাকা চাও। এক নাখ ট্যাকা!' জ্লজ্বল ;

ক্রছে কাশেমের চোখ দুটো।
＂দূর্র বোকা！এক মান্ব ট্যাকায় आাব্র কয়দিন চলব आমগো？＂
অসহিষ্ম রঙ্গিতে মাथা নাড়ল মেয়েটা। আাচ্ঠ！তোমরা যে এত বোকা！টাকা－পয়সা ছাড়া অার্र কিছ্র তোমাদের মনে পড়ে না？অবাক काध！
 চিন্তা কর্ত্ত মাগল হাশেম।

そौर्य হারিয়ে দু’পা এগিয্যে এল মেয়েটা，মমতামাখা দীঘন চোথে চাইল কাশেমের্র পক্সু পা দুটোর্র দিকে। আন্তে করে বলল，টটাকা ছাড়া আরఆ কত কি চাওয়ার্র আছে，মনে করে দেখো তো！’

চিন্তিত মুণে কিছ্দ্মণ চেয়ে রইন হাশেম，তারপর হঠাৎ নাফিয়ে উঠল। ‘ঠিক কथা！ট্যাকা না। দমতা দরকার। ট্যাকায় ক্ষেতা হয়। ক্কমতা পাকনে ট্যাকা আর্পনিই आইয়া পড়ব।：

দীর্घশ্ষাস ফেমে আবার দেয়ানে হেনান ড়িয়ে দাঁড়াল সুন্দরী। আনমনে বলन，‘তোমার या ইচ্ছা। তবে কি ধরনের ফমতা পরিষ্কার করে বলো। আমি চাইলে কি হবে，তোমরা নিজেরাই নিজেদের ভাল্ল চা৫ না।

কান দিिল না হাশম，নিজের মনেই চিন্তা করছে আর বাঁ হাতে মাপার চ্রন টানছে। इঠাৎ ওর চোঈ দুটো উজ্ঞ্ব হয়ে উঠল，একলাফে এসে দাড়ান এর অপর্পা অতিপির মুখোমুখ্।।＇পাইছি！মার দিয়া কিল্মা！আমারে অদৃশ্য কইরা দাও！

आॅৎকে উঠ্ঠ काশেম，＇কি কఆ，ভাইজান？ট্যাকা চাও，ট্যাকা।＇
＇आরে বোকা，বুঝস্ না ক্যান？यদি আমি গায়েব হইয়া যাই．．．মানে কেউ यদি আমারে দেখতে না পায়，তাইলে যত＂ইচ্ছা ট্যাকা आমি পাইতে পারি।’ কাশেম তখনও হা করে চেয়ে আছে দেখে দিগিজয়ীর মত হাসল হাশম，‘চিন্তা কইরা দ্যাথ্，কেউ আমারে দেখতে পাইতেছে না। আর आমি হগনের নাকের ডগা দিয়া দোকাঁ̈ন पूইক্যা या यूশি তুইনা নিয়া আসতাছি！সোনা－গয়না মণি－মাণিক্য সব！ ব্যাক্ক গিয়া টাকার বোন্দা নিয়া আসুম；কেউ টেরও পাইব না！যা．ひুশি তাই করুম，কেউ ধরতে পারব না！

খুশিতে ডগমগ করে উঠন কাশেম, 'হ, সেইটাই ভালা। যধন यা দরকার, নিয়া আসবা। কেউ তো দেখব না ।'

বুকে হাত বেরেে মাথাটা একট কাৎ করে দू'ভ়াইয়ের কষ্োপকথন उनছিল মেয়েটা। আর্তে কর্রে বলন, ‘তাহনে এটাই ঠিক করনে? অদৃশ্য হয়ে যেতে চাও? নাंকি আর একটু চিত্তা করে দেষবে? তাড়াহ্ডার কিছ্ম নেই।'
‘ना,’ আগ্রহে জ্বনছে হাশেমের চোখজোড়া, 'আর কিছ্র চিন্তা করনের নাই। আমারে অদৃশ্য কইরা দাও।'
‘ঠিক তো? এটাই কিন্তু শেষ চাঙ্স।’
'জানি জানি, মনে আছে।' अধৈर्य হয়ে দু’হাত बাঁকান ’হাশেম। ‘এথন তাড়াতাড়ি করো।’

ম্মান হাসির ভগ্রিতে নাল ঠোঁজ্জোড়া একটু বেঁকে গেল। দীর্ঘশ্বাস ` ফেলে সে বলল, 'ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছা । তৈরি?'
‘্যা, ততরি।' বুক ভরে শ্বাস টেনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ান হাশেম।
সোজা হয়ে দাঁড়াল মেয়েটা, ধীরে ধীরে চোথ। বুজল। পরক্ষণেই ঝির্কামিক করর উঠন ওর চোখের নিচের রুপোলী বিন্দুটা।

হতভম্ব কাশেমের চোথের্র সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল হাশেম । প্রম্তত থাকা সত্ত্রেও ভয় পেল ছেলেটা, 'ভাইজান!’

দেখা যাচ্ছে না, কিন্ভ স্প্ট শোনা গেন হাশেমের কষ্ঠশ্থর, "কই? সত্যিই আমি অদৃশ্য হইছি? দেথি তো!’ ধুপধাপ শব্দ হলো পায়ের, বোঝা গেল হাশেম দেয়ালে ঝানানো দাড়ি কামানোর আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়িত্যেছে। ‘বাহ্! সত্যিই তো! একদম অদৃশ্য! বা রে বা, কি মজা!’

ভাইয়ের খুশি উপলক্ধি করে কাশেমও হাসতে ওরু করেছে। হাশেমকে দেখা যাচ্ছে না ঠিকই, কিন্ঠু ఆর কঠ্ঠশ্বর শোনা যাচ্ছে। চলাফের্রার শব্দেও বোঝা যাচ্ছে ওর অবস্থান। ধুপধাপ পদশক্দ দরজার দিকে এগিয়ে গেন, খুলে গেন দর্নজাটা হাট হয়ে। দরজার বাইরে সিঁড়ির উপর ভাঙা একটা মোড়া ছিল। শৃন্যে উঠে গিয়ে সামনের রাস্তায় ছিটকে পড়ল ওটা। ঘরের ভেতর बেকেও শোনা যাচ্ছে হাশেমের চীৎকার, ‘ধর্, তো দেখি আমারে, কে কোথায় আছস্! কি মজা রে ভাই,

कि মজা!' গनिর পাশে দেয়ান ঘেঁসে আগাছার্র জগन, মট্ কর্রে তার্ন একiা পাতনা ডাল ভেঙে গেন। বাতাসে ভর করে নাচতে নাচতে ডালটা এগিয়ে চলল। ডাস্টবিনের ময়ল্া ঘাঁটছিল ছালউঠা একটা নেড়ী কুকুর। বিনা নোটিশে কুকুরটার পিঠ্ঠ আছড়ে পড়ন পাতাভর্ডি ডানটা। ‘কেু’’ করে ক্কঁকড়ে গেল কুকুরটা। ‘হোঃ হোঃ হোঃ’ করে কেউ হাসছে, ক্সিজ্ট কিছ্ঠ দেঈতে না পেয়ে ভয় পেন ককরটা। কান ঋাড়া করে দুপা পিছ্র হটন, চারপর চোচা সৌড়। হাসির শব্দটাও যাচ্ছে ওর পিছ্র পিছ্র। আশেপাশের বাড়ির লোকজন্থ এবং ব্যু পথচারীরা কিছ্রই নক্ষ্য করল না। ৫४ু কাশেম উৎসুক নয়নে চেয়ে রইল জানালায় যতদূর চোধ যায়।

গলির মাথায় লোকজনের डীড়। বড় র্রাস্তার মোড়। সাবধানতাবশত নিঃশय্দে ভীড়ের গা বাঁচিয়ে এসে দাঁ়ান হাশেমন ব্রিফকেস হাডে নাসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে সাফারি পর্রা এক লোক। এখন যদি এই লোকের ব্যাকপকেট থেকে মানিব্যাগটা ও তুনে নেয়, কেউ দেঈতে পাবে না! অননন্দে ছটゃটট করছে হাশেম। উঃ! কি আনন্দ! কি করবে না করবে ভেবে মাथা গরম ইয়ে যাচ্ছে। ছুচোর মত দেখতে এক লোক বাঁ হাতে লুभি তুনে ডান হাতে পাছা চুলকাচ্ছে। কষে একটা চড় ল|গালে কেমন হয়? ভাবতে গিয়ে পেট ফেটে হাসি পেল। না, এখন ছুঁচো পেরে হাত গক্ধ করা উচিত হবে না।

হঠাৎ রাস্তার উন্টোদিকে চোখ গেল। ভারি সুন্দর দুতো মেয়ে রিকশা ঠিক করছে, পরনে স্কুলেব ড্রেস। এখন यদি ওদেব্র গা ঘেসে গিয়ে দাঁড়ায়, ওরা কিছুই টের পাবে না! হাশেমের গায়ের অদৃশ্য রক্ত চনমন করে উঠল। মন্রমুঞ্চের মত ব্যস্ত রান্তায় পা দিল হাশ্মে, সব মনোযোগ স্কুলছাত্রী দু’জনের দিকে।

ব্যস্ত রাজপস্থ পূর্ণগতিতে ধেয়ে আসছিল একটা ট্রাক, ড্রাইভার आাচমকা ধাকা খেয়ে হতভম হয়ে গেল। কিছ্র একটার সজ্গে সংখর্ষ रয়েছে ঠিকই, কিন্ভ কিসের্গ সক্গ? থ্যাচ্ করে শদটা শোনার সঞ্গে সজ্গে ब্রক করেছে ড্রাইভার, ক্নিভ্ভ কিছ్ইই দেখতে পেল না। তবে কি দ্রাকের जলায় চলে গেল? দুরুদুরু বুকে ট্বাক ছেড়ে নেমে এল মধ্যবয়স়ী ড্রাইভার, উবু হয়ে ট্রাকের उनায় উককি দিল। কিন্ম কই, কিছ্ছই তো

নেই! ভৌতিঁ ব্যাপার নাকি?
ऊদিরে বিশ পঁচিশ ফিট দৃরে রাস্তার উপর ভীড় জন্ম উঠেছে। কি দেধছে লোকথুলো? ఆభানে তো কিছ్ইই ছিন-না! কৌতৃহন মেটাতে সেদিকে এগিয়ে গেন ড্রাইভার। আরে, এযে আহত মানুষের গোঙানি! হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, তাহ্লে সত্যিই কাউকে ধাক্কা মেরেছে ওর ট্রাক! ভীড় 內́লে মাঝখানের খালি জায়গ়ায় উैকি.দিল ড্রাইভার। কই, কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না!

ঘিরে দাঁড়ানো পথচার্রীরা নিজেদের মষ্যে বাকবিতজ্জায় ব্যস্ত। দেঝে মনে হয় লোকওুলো ভয় পেয়েছে। আহত মানুষের গোঙানি এখনও শোনা যাচ্ছে পরিকার।
'কि रইছে, কন তো? চিল্ধায় কে?' গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করল ড্রাইভার।

উবু হয়ে বসা গলায় লাল মাফনার জড়ানো একটা লোক ভয় পাওয়া গলায় বলল, ‘লোকটারে দেখা যাইতাছে না, কিন্ন চিল্মানি ওনর্তাছ आমরা। দ্যাখেন, হাত দিয়া দ্যাখেন, ধরা যায়! এইঞ্গে হইয়া আছে। অ্যাক্সিডেন হইছে!'
'ভূত নাকি, মিয়া?' পরিহাসছলে আর একজন টিপ্পনী কাট্ল।
উবু হয়ে ষীরে ধীর্寸ে হাত বাড়াল ড্রাইভার, লাল মাফনানের * নির্দেশিত জায়গায়। পরমুহূর্তে ভয়ে আত্রারাম খौচাছাড়া হবার জোগাড় - হলো! রাস্তার উপরে అয়ে থাকা লোকটাকক ছোঁয়া যাচ্ছে, কিন্ত কি আচ্চ্য, দেখা यাচ্ছে না!

## णिन

ঠিকানা ধরে গেন্ড্ডারিয়ায় হাজী সাহেবের বাড়ি খুঁজে বের করল
 এখানে। হাজ্জী সাহেবকে অষুধ দিয়ে ঘুম: পাড়িয়ে রাখা ইয়েছে। মাঙলা বও্রের সজ্পে তিনতলার ফ্য্যাটে উঠে এল আশিক;
‘আগের তালাটা ভেঙে ক্নোতে এটা নতুন.লাগানো হয়েছে। आসেন, ভেতরে আসেন। সেদিনের পর থেকে কেউই এধানে আসে নাই।' उালা ঋুলে দরজাটা ঠেলে দিল মাওনা বক্স।

घরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরটা একবার দেঝে নিল আশিক। পুরনো ধুলোমাখা আসবাবপত্রের স্তৃপ, বাক্সে বইপত্র-আবছা অধ্ধকারেও কিছ্রই চোধ এড়াল না। এগিয়ে গিয়ে জানালা খোলার চেষ্ঠা করুল য়াত়লা বব্স, কাজ হলো না।
'বাতিটা নাহয় জ্বানিয়ে দিন,' বলল आশিক।
'আরে, এই ফ্যাট্র্র ইলেকট্রিক নাইন কেটে দেয়া হয়েছে অনেক বছর আগে।’
'ডাহলে ব্যস্ত হবেন না। বেশ দেখা যাচ্ছে এই আলোতেই।' একটা দেরাজের হাতল ধরে টান মাব্রল আশিক, খানি। নিচের দেরাজে জংধরা একটা কাঁচি, আর কিছু নেই। কাজ করতে করতেই आশিক বলল, 'গতকাল বিকালের দিকে হাশেমের বাসায় গিয়েছিনাম, সে বাসায় ছিল না। তারপর গেলাম মতিঝিাল, আপনারা যেধান থেকে ভাড়া আনতে যেতেন। ভ্র্রলোকের নাম আবু নাসের, একটা এষ্সপোর্ট-ইমপোর্ট কোম্পানিতে চাকরি করেন। তবে তাঁর সক্পে দেখা হলো না, র্অফ্স শেষে বাড়ি ফিরে গেছেন। বাড়ির ফোন নাম্বারটা निয়ে এসেছিলাম। রাতে ফোনে কথা হলো আবু নাসের সাহেবের সभ্ㅂㅁ
‘ও।’ তেমন উৎসাহ দেখান না মাওলা বক্স।
একতাড়া চিঠিপত্র আর কাগজ তুলে নিয়ে ধুলো আড়তে লাগন আশিক। 'ভদ্রলোককে বেশ ভালমানুষ বলে মনে হলো। এই ফ্ল্যাটটা ভাড়í করেছিলেন উনিই, তবে নিজের জন্যে নয়।’
'তবে কার জন্যে?' অবাক হলো মাওনা বক্স।
‘এই জিনসপত্র-ফার্নিচার সবই নুরুল আফসার নামে এক ভদ্রলোকের। বিশ বছর আগে আবু নাসের চাকরি করতেন এই নুরুল আফসারের অধীনে, প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে। নুরুল আফসার সम্বঙ্ধে ত্মেন কিছু উনিও জানেন না। যতদূর জানা যায়, ভদ্দলোক ব্যবসায়ী ছিলেন। কিসের ব্যবসা, তা উনিও ভাল করে জাनতেন না।
১০-পুनর্জন্ম
 ঢাকায় आসেন তার মাস ছয়েক आগে। তঈन উনি বিরাট ধনী লোক। অপচ বधড়ায় থাকাকাनीन উनि ছিলেন ছাপোষা এক কেরানী। इঠাৎ কেমন করে এত পয্রनাকড়ি হাতে এল, তা এক রহস্য। মানুষের ধার্রণ!, নুরুন आফসার লটারি জিতেছিলেন। যাই হোক, ঢাকায় এসে মগবাজা! অঞ্চনে অভিজাত একটা ফ্স্যাট ভাড়া করেন তিনি। তারপর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সেক্রেটারি হিসেবে আবু নাসেরকে চার়রিতে नেন।
'नুরুন আফসার এখন কোধায়? তার মালপত্রঙ্ বা কিভাবে এখানে এन?
"বমছি। মগবাজারের ফ্ল্যাটে উঠার পরে শুলশাঁ্ন দশ কাঠা জ্মি কেনেন তিনি। তারপর সে জমিতে আলিশান এক বাড়ি তৈরির কাজ ৩রু করলেন। ত:ব্ব ফাউনডেশন শেষ হবার পরপরই নুরুল আফসার মারা যান। আত্যীয়ম্বজন কে কোথায় আছে আবু নাসের জানতেন না। বতড়ায় অনেক খুজ্জে কাউকে পাননি। উপায়ান্তর না দেণে ভাড়া কম দেথে আপনার এই ফ্যাটটটা ভাড়া করেন আবু নাসের। মগবাজাররর ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিয়ে নুরুন আফসারের মালপত্র সব নিয়ে আসেন এই ঘরে। এটা স্টোর্থ হিসেবে ব্যবহার করেছেন উনি। নুর্পুল আফসারের কিছ্র ক্যাশ টাকা ছিল আবু নাসেরের কাছে, তা দিয়েই এতদিন এই घরের•ভাড়া শোধ করতেন। আশা ছিল, নুরুন আফসারের কোন আত্মীয়-পরিজন দাবি করলে মালপত্র সব বুঝিয়ে দেবেন। কিন্ভ এত বছরেও কেউ আসেনি। টাকা ফুরিয়ে যেতে এ ঘরের ভাড়া দেয়া বর্দ করে দিলেন এক সময়ে।
'আగर্ম' ব্যাপার!’ আনমনে বলन মাওলা বক্স। 'সাধারণত বড় লোকদের তো লতায়পাতায় অনেক আত্মীয় বের হয়! তা উনার ওলশানের সম্পত্তির কি হলো?'
'কারা যেন দখল করে নিয়েছে। ব্যাক্কের অ্যাকাউন্টও ফ্রিজ করে .দেয়া হয়েছে অনেক বছর আগে। তবে আবু নাসের লোকটা থুবই সৎ বনে মনে হয়। বললেন, নুরুল আফস়ারের ব্যবহার করা কয়েকটা দামী জিনিস উনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন, কোন উত্তরাধিকারী

দাবি কद্রলে অবশ্য দিয়ে দেবেন। কথা বলতে বলতেই মালপত উন্টেপান্টে দেথছিন আশিক; প্যাক্ডিঙ বাক্সের কাগজপর্রের মষ্যে হনদে একটা গাম দেত্বে তুলে নিন। ভেতরে পুরনো কয়েকটা ছবি। অ্রাগ্রহ नিয়ে ছবিকुলো খুঁটিয়ে «ুঁটিয়ে দেষতে লাগল। মোট পাচটটা पूবি। টেট্রোমাथা প্রকাক এক লোক পাচটটা ছবিরই মধ্যমণি, ডাব্ব্রেন্টেড সাদা সুট পরনে, দু’হাতের আঙুলে অনেকুুনো আঙটি। কাউকে জিজ্ঞেস করতে হলো না, आশিক বুঝন এই লোকই নুরুল আফসার। কোন ডিনার পার্টির ছবি। নুরুন আফসারের আশেপাশে অনেক লোক! কারও কারও হাতে পানপাত্র, কেউ কেউ খাওয়াদাওয়ায় ব্যস্ত। সবাই বেশ হাসিখুশি। জমজমাট পার্টি। ছবিঔুেো ভাল করে দেখতে যেতেই চমকে উঠল আশিক। প্রতিটা ছবিতেই নুরুন্ন आফ়সারের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুনী। সুন্দরী, কামো পোশাক পরনে। ভীষণ পরিচিত চেহারা। কে এই মেয়েটা? সজ্গে সজ্গেই মনে পড়ে গেল। আরে! এই মেয়েটাই তো গতকান্গ হাশেমের বাসায় ছিন। সেই একই চুল, একই চোখ, একই পোশাক! কিন্ন কি করে ঢা হয়? এ ছব্গুলো কম করেও বিশ বছর আগে তোলা। এতদিনে ছবির এই মেয়েটার বয়স চল্মিশ পেরিয়ে যাবার কথা। অথচ গতকাল যাকে আশিক দেখেছে, তার বয়স বিশ/বাইশেব্র বেশি কিছুতেই না।
'কি হলো, আশিক সাহেব, কিসের ছবি ওও্ুলো?'
চ,মক ভাঙল, আশিকের। দ্রুত সামলে ‘निল নিজেকে। 'নুরুল আফসারের ছবি, মানে যতদূর মনে হয় আর কি। আপনি আপত্তি না করলে ছবিপুলো আমি নিয়ে যেতে চাই।’

- 'কিসের আপত্তি? নিয়ে যান যা ইচ্ছা। এসব জ়িনিসপত্র এমনিতেই जো ফেলে দেব আমরা।’
'ना না, এখন কিছ্ম' করবেন না। কয়েকটা দিন দেরি করুন। কাউকে এঘরে ঢূকতে দেবেন না आপাতত,' চিন্তিত ভঙ্পিতে বলল आশিক। যত্স করে ছবিগুলো বুকপকেটে রেথে দিল।
"আচ্ছা, নুরুল আফসার মারা গেলেন কি ভাবে?’"জানতে চাইল মাওলা বক্স।

ম্নান হাসল আশিক, ঝড়ের বেগে মাপার ভেতর চিন্তা চলছে। 'ধুব ক্বরুণ মৃত্য। মাতান অবস্থায় মগবাজ়ারের আটতলার ফ্স্যাট থেকে ঝাপ দেন । তাৎক্ষণিক মৃত্যু ।'
'Mাহ्शা!’ দूঃथ করল মাওनা বক্স। ‘এত টাকা-পয়সা, ভোগ করতেই পারল না বেচারা!'

বিদায় নিয়ে অফিসে চনে এল্ণ আশিক।

## চার

তফিসের ঠিক সামনেই পুলিশের জীপ পার্ক করা। গাড়ির দরজা মক কন্তে করতে আশিক চিন্তা করiর চেষ্ঠা করল কেসটা কি। খুব আজখবি কিছু না হলে পুলিশ ওকে স্মরণ করে না। উপরে এসে দেখন, ইন্সপেষ্টর রুমা মজুমদার বসে আছে ওর অপেক্ষায়। খুশি হলো আশিক। খু দেখতে ভাম বলে নয়, ভারি অমায়িক সহজ ব্যবহার মহিলার। এই দু’বছরে প্রায় বষ্ধুত্বের পর্যায়ে চলে এসেছে ওদের দাপ্তরিক সম্পর্ক।
"আরে, মিস্ রুমা যে! এই সাত সকালে কি মনেন করে এই অভাগাকে স্মরণ করলেন?’

হাসল না রুমা, এতক্ষণে আশিক লক্ষ্য করল ওর কপালে উদ্বেগের রেখা। কোন ভণিতা না করেই রুমা জানতে চাইল, 'আপনি কি আমার সঙ্xে এক্ষুনি একটু মর্গে সেতে পারবেন? খুব দরকার!'
‘এক্কেবারে মগ্গে? বলেন কি! কে মরল?"
‘সেটাই তো প্রশ্ন! তবে ৫ধু মৃতের পরিচয় নয়, আরও একটা রহস্য আছে এখানে,' সুন্দর করে প্পাক করা ভুরু দুটো নাচাল রুমা। ; 'জানি,' কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলল Mশিক, 'রহস্য না থাকলে কি আর আমাকে এমনি এমনি মনে পড়ে!’

ঠটট্টা নয়, ব্যাপারটা কিন্তু খুব সিরিয়াস। বহুকধ্টে সাংবাদিক আর ফটোপ্রাফারদের ঠেকিয়ে রেখেছি, কতক্ষণ পারব জানি না। এক্ষুনি 38৮

आমাদের যাওয়া দরকার।
গস্টীর़ रলো আশিক, ‘ঠिক आছে, आপনি’গাড়িতে গিয়ে বসুন, आयি आসছি। যেতে যেতেই নাহয় সব তনব।'

घাড় नেড়ে বেরিয়ে গেল রুমা। দ্রুত দু’একটা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিম সেক্রেটারিকে, তারপর বেরিয়ে পড়ল আশিকও। রুমা ওর উi..পর পিছনের সিটে বসে আছে। আশিক ঈাকী-পোশাক পরা ড্রাইভারের পাশে উळ্ঠে বসন। জীপ চলতে ৩ক্ করলে পিছ্ৰ•ফিরল, 'তারপর, রহস্যটা কি বলুন তো?'

চিন্তিত ভঞ্ঞিত জ্পানালার বাইরে রাস্তা দেখছে রুমা। দাঁতে নখ
 না দেখলে বিশ্বাসও করবেন না।
'ব্যাপারটা কি, বলবেন তো?'
‘দাঁড়ান, বলছি। লম্বা একটা नিঃশ্বাস ফেলে সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল রুমা, ভীষণ ক্লান্ত আমি। গতকাল রাত থেকেই হাসপাতামে পড়ে আছি, এヌন পর্যন্ত বাড়ি यাবার ফুরসত হয়নি।'昇ঢक্ষণে आশিক মক্ষ্য করল রুমার শ্যামল সুশ্রী ত্বকে ৩কনো ভাব, বেণী-বাঁধা চুंল উষ্কখুফ্ক, চোখের কোলে হালকা কালি। ত্রিশের কাছাকাছি বয়স রুমার, হাসিখুশি চমৎকার ব্যক্তিত্। কিন্ন এথন বাসি ফুলের মত নেতিফ়ে পড়েছে যেন। একটু ইতস্তত করে বলতে Өরু করন রুমা, ‘গতকাল সঙ্ধ্যায় ডিউটি শেষে বাড়ি ফিরব, ঠিক তক্ষুনি হাসপাতান থেকে ফোন এল। জञুরী তলব। সড়ক-দूর্ঘটনায় সাংঘাতিকভাবে আহত ভুতুড়ে এক রোগী রিসিভ করেছে ওরা।'
'ভুতুড়ে রোগী! সে আবার কি?' টিপ্পনী না কেটে পারল না आশিক।

দীর্घশ্বাস ফেলে আবার চোধ্ব বুজল রুমা, আস্তে করে বলল, 'ডুতুড়ে বলनাম একারণে যে রোগীকে চোেেেে দেখা যাচ্ছে না। একদম অদৃশ! !
'অদৃশ্য!’ थাড়া হক়ে বসল আশিক, হাসি মুছে গেছে মুখ থেকে। 'অদৃশ্য মানে?'
‘অদৃশ্য মানে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্ত হাত বাড়ালে তাকে

স্পর্শ করা यাচ্ছে। মাঝে মাঝে নাক্ যত্তণায় গোঙষ্ছি্ছি। কিন্ঠ আমার তা শোনার সৌভাগ্য হয়নি। आমি গিয্রে পৌছার আগেই লোকটট মারা গেছে। এখন এই অদৃশ্য মৃতদেহ নিয়ে आমি কি. করি! হাসপাতান কর্ত্পপ্ম দিশেহারা হয়ে আমাকে ষবর দিয়েছে। কিন্ভु কি করা উচিত কিছ্দই आমি বুঝত্ত পারছি না। সেজন্যেই আপনার ঘাড়ে সমস্যাটা পাচার্র করতে চাইজি।'
'য়ৃতদেইটা এখন কোথায়?' ঝড়ের বেগে আশিকের মাথায় চিন্তা চन巨ে।

মর্গের ঠাল্গ-ঘরে।. হাসপাতানের কর্মচারীদের মধ্যে আতষ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। প্রতি মুহৃর্তেই নতুন নতুন ওজব রটছে। ওদিকে সকান থেকে কৌতৃহনী পাবলিকের ভীড়ে মেইন গেইট বহ্ধ করে দিতে হয়েছে। সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফারদের ঠেকাতেই সবচেয়ে বেশী কষ্ঠ হচ্ছে। নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই আমরা করতে পারছি না। কি ঝামেলায় যে পড়েছি!’
'সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে বলनেন, সেটা ঠিক কোথায় ঘটেছে বলতে পারেন?'
‘গেনডারিয়ায়। রায়বাহাদুর রোডের উপর, লোকটা ট্রাকের তলায় চাপা পড়েছিল। চীৎকার అনে ল্োকজন...’
‘রায়বাহাদুর রোড!’ চমকে উঠল আশিক, ‘কানাইপ'ট্টির কাছাকাছি কি?'
"হাঁ, ঠিক কানাইপঠির মোড়ে। আপনি কিভাবে জানলেন?’
ম্মান হাসন আশিক, ‘আপনার রহস্যের কিনারা করতে পারব কিনা জানি না, তবে সূত্র বোধহয় একটা ধরতে পেরেছি।’

অবাক হয়ে চেয়ে রইল কিছুহ্ষণ রুমা, তারপর বলল, ‘িক এজন্যেই বিপদে আপনার কথা প্রথমেই মনে পড়ে, বুঝলেন!'

কিছ্র বলল না আশিক, গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে।
হাসপাতালের গেেটে জমজমাট ভীড়। বহুকৃ্টে পুলিশী সহযোগিতায় জীপসহ ভেতরে ঢুকে গেল ওরা। ভেতরে থমথমে ভাব। কর্মচারীরা বারান্দায় জটলা কর়্ছে। চোথেমুখে ভয় আর সন্দেহের ছায়া। কেউ ১৫०

ఆদের সহ্গ কथা ব়লन ना। রুমা आশিককে সক্গে করে সোজা মর্গে চলে এল। দরজজায় পাহারারত পুলিশ রুমাকে দেথে স্যানুট করল। দরজ্জার বাইরে হল্মা করছে একদন লোক। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা ঠাधা-घরে চনে গেল ওরা। দেয়ালে আলমারির মত কয়েকসারি দেরাজ। একটা দেরাজের হাড্ডেম ধরে টান দিন রুমা, সড়সড় করে বেরিয়ে এল শৃন্য স্টিলের মম্বা দেরাজ। আন্তে করে বলল, ‘এই নিন, आপনার অদৃশ্য মৃতঢদ্দহ।'
'কোथায়?’ বোকার মত বজে উঠন আশিক, 'কিছ্রই তো দেষতে পाচ্ছি ना!’
'হাত দিন, তাহলেই বুঝবেন!'
ভয়ে ভয়ে হাত বাড়াল আশিক, দেরাজের ভেতরটা ছ্ঁঁতে গেন। পরমুহ্রেই ইমেক্র্রিক শক খাবার মত ঝাট্ করে এক পা পিছিয়ে গেল। জানা बাকা সত্ত্রেও ভয়ের সহজাত প্রতিক্রিয়া এড়াতে পারন না! আচ্চর্য! কিছ্ম দেখা যাচ্ছে না বটে, ক্নিন্তু কিছ্র একটা আছে ওধানে! সাহস সঞ্চয় করে আবার হাত বাড়াল আশিক। হাঁ, মানুষের মতই মনে হচ্ছে। শীতল খসখসে তৃক, ছোট করে ছাঁা চুল, খাড়া নাক। সন্দেহ নেই, কারও মুণ্েে আর মাথায় হাত বুলাচ্ছে ও। ঢোক গিলে পাশ ফিরল আশিক, রুমার উদ্দেশ্যে বলল, 'অবিশ্বাস্য!'

একদৃষ্টে ওর দিকে তাক্যেয়ে ছিল রুমা, ভুরু নাচিয়ে বলল, ‘এখন বলুন তো, কি করি!'
'দাঁড়ান, একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়,' উত্তেজনায় বুকের ধাচা ছেড়ে হাঁটটা বেরিয়ে আসডে চাইছে, এই ঠাগার মধ্যেও घামতে ওরু করেছে আশিক।. 'ইনভিসিব্ল্ ম্যান যুভিটা দেখ্খেছেলন?'
'ন্...नাহ্! মনে পড়ছে না। কেন?'
‘এখানে পাউডার জাতীয় কিছূ আছে? হাসপাতান যথন, থাকতেই হবে! প্রিজ, একটু খুজে দেখবেন?’
'পাউডার? কি পাউডার? পাউডার দিয়ে কি করবেন?'
‘দেরি করবেন না, প্মিজ!’ অসহিষ্মূ ভঙ্গিতে বলন আশিক, ‘একটা ম্যাজিক দেখাব, দেখবেন!'

কथा না বাড়িয়ে বেরিয়ে গেন রুমা, ফিরে এল এক টিন বোরিক




 গলায় । মনে হচ্ছে যেন পাউডার্রে মুবিয়ে তোলা হয়েছে মৃতদেহটাকে। বেশ বোभা यাচ্চ এখन Coহারাট।
 शাশ্মের ছোট ভাইটাকে গতকান অর বাসায় দেণ্ে এসেছছ, एবহু একই চেহারা এই লোকের। ৩খ্য বয়সে একদু বড়। সেই একই সব্র मমাটে মাধা, একদু বাঁকানো নাক, ছোট কপাল।

র্রমমা দিকে ফিতল जাশিক, 'হানড্রূড পার্সেন্ট গ্যারাन্টি দিতে পারব না, उবে মনে হয় এ ভূত না, সম্ষবত এর নায হাশেম।
"आপনি চিনদেন কেমন করে? आার অদূশ্য रলো কি উপায়ে?"
 দৃশ্যমানই ছিল, এই্য় জানি। उবে এই লোকই ভ্য হাশেম, সেটা এখनও निम्চिত করে বनতে পারছ্ছ না। এর বাড়ি যাওয়া দরকার, একটা ছোট ডাই थাকে সেখানে। आচ্ছ, একটা পোলারয়েড ক্যামেরা জোগাড় করা यাবে? নাহনে আমার বাসা থেকে নিয়ে আসতে হবে। এর একটা ঘবি তেলা দরকার।’

দ্দাড়ান, দেখছি,' দ্রুতপায়ে মর্গ থেকে বেরিয়ে গেন র্রুমা। ফিরে এল দশ মিনিটের মধ্যেই, হাতে পোলার্য়ে ক্যামেরা, ‘বেওয়ারিশ নাশের ছববি তুলে রাখার জন্যে এরা এখানে ক্যামেরা রাথে। जাগ্য ডান यে ক্যামের্াে কাজ করহছ।
'ফাইন!' ঝটপট একটা ছবি তুলে ফেনল আশিক পাউডার মাখা. কিस्टूত মৃর্তিটার। ক্যামেরার স্ধট থেরে ছবিটা বের হয়ে এলে. অধীর
 মুখট।। মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে চেহারাটা। নাহ্! খুব একটা খারাপ হয়নি। ఖুব বেশী ক্পান্ত না হলে চলুন একবার হাশ্শের বাসায় যাই ছবিটা নিয়ে।
'ஆলি মাকুন ক্লান্তির, এর শেষ না দেশ্েে জামি ছাড়ছি না!’
পू⿵िশের জীপ निয়ে ওরা যখন গেনডার্নিয়া পৌছল, उখन দূপ্র গড়িয়ে গেছে। গাড়িতে যেতে যেভে হাজী সাহেবেব্র কেসটটার মूपिন্নাটি সব रुমাকে भुल্大ে বলब জাশিক।
 ছুল, রাতজাগা লালচে চোধ, ভীত-দিশেহারা চাউনি। পরনে হাতকাটা গেজ্টি জার লুপ্পি।
'হাশেম কোধায়, বাসায় आাছে' জনতে চাইল आশিক।
'না, ভাইজানে রাইতে কিব্রে নাই!'
 বের করে ছেলেটার চোথের সামনে ডুলে ধ্রল জাশিক, ‘এটাই কি তোমার ভাই?

হত৩স্tের মত কিমুম্ষণ চেয়ে বইন एবিটার দিকে কালেম, 'তাইজনে এইরকম সাদা হইন কামনে?'
'তোমান্র ভাই গতকাল মাञा পোে।
काॅদত णক করন काণেম। शাউ্যাউ কর্রে জিজ্gে কন্, ‘কামনে মারা গেन? शाয় হায়...'
 হলো এই বে, লে সময় তোমার তাই অদৃশ্য ছিন, কেউ ওকে লেখতে भाয়नि। कि कরে সে অদৃশ্য रनে।, किद्य आनো?
 চाइन कालिय।

 बाাপারে किছू बान्ো?





কপ্থ! नाশ এখনও মেডিকেলের মর্গে আছে। আত্মীয়-স্বজন কেউ পাক্নে थবর দেবার ব্যবস্থা করো। তুমি ছেলেমানুষ একা আর কত সামনাবে!' তারপরেও কাশেম কোন কथা বলন না দেণে আশিক একফু থেমে প্রশ্ন কররন, 'গতকান এখানে একটা মেয়ে ছিন, সে কোধায়? মেয়েটা কে? তোমাদের সঙ্গে পরিচয় কিভাবে??
‘সে এষানে নাই এ্রখন। আমি তারে চিনি না, ভাইজানে চিনে।' কান্না থেমে গেছে, সতর্ক. ঢুাৈে দেখছে ওকে ছেলেটা, নক্ষ্য করল আশিক। অর্ধপূর্ণ চোবে রুমার দিকে তাকাল সে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে র্রমা, একটা কथাও বলেনি।

আরও পাঁচ মিনিট পর গলি থেকে বেরিয়ে এল ওরা।
'কি বুঝলেন?’ মুষ খুলল রুমা।
‘ত্মেন কিছুই না, তবে ছেলেটা সবই জান্ন। আমি অবশ্য আঁচ করতে পারছি রহস্যট! কি ’’
'আমাকে বলবেন না?'
'এখन বললে বিশ্বাস করবেন না।’
‘চোখের সামনে মানুষ ‘দৃশ্য হয়ে যেতে দেখ্খেছি, আর আপনার' কথা বিশ্বাস করব না?’

হাসল আশিক, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, ‘দাঁড়ান, আগে নিঃসন্দেহ ৷ হয়ে নিই, তারপর আপনাকে জানাব।’

গলির মুৰে দাঁড়ানো জীপের দরজা খুলে উঠে বসল রুমা, আশিক উঠল না দেথে প্রশ্নবোধক চোখে তাকাল।
‘আপনি বাড়ি চলে যান, মুখ-হাত ধুয়ে বিশ্রাম করুন। আমাকে এখন যেতে হবে ন্যাশনাল আর্কাইভে। একটু রিসার্চের কাজ আছে। এখনি না গেলে অফিস বন্ধ হবার আগে যথেষ্ট সময় পাব না।’

ড্যাশবোর্ড থেকে কলম আর নোটবুক বের করে কি যেন লিখল রুমা, তারপর কাগজটা বাড়িয়ে ধরল আশিকের দিকে, ‘এই রইল আমার ফোন নাম্বার আর ঠিকানা। কিছू জানতে পেলে আমাকে সক্ে সঙ্গে জানাবেন কিন্ত !

‘এখানে কি পুলিশ-পাহারার প্রয়োজন আছে? ছেলেটা পালাবে না
 มूশकिन। गमि পাহারাহ দরকাत्र एग्र, आপनाकে জাनाष।'
 গভীর ভাবনায় মগ্ন ।


 আপন্যে ফোন!'
 উদ্যোগ করম রুমা।
'খুব নাকি জরুরী!'
ডান চে,খটা অর্ধেক খুলম, 'কে ফোন কর্রেছে?'
'জানি না, পুরুষ নোক। अফিস থिক্যা মনে হয়।"
প্রায় লাফ্যিয়ে খাট থেকে নামল রুমা, দৌড়ে এসে বারান্দায় द্রাখা টেলিফোন ধরন, 'যালো, কে বলছেন?’
'আশিক। घুম ভাঙানোর জন্যে খুব দুর্ঠপ্ত। কিন্ড বমে দিয়েছিলেন কিছু জানতে পেলে সন্গে সত্গে আপনাকে যাতে জানাই। তাই ফোন করলাম ।
'কি জানতে পারলেন?' ষড়াস ষড়াস করে রুমান ত্রeপপএটা লাফাচ্ছে বুকের খচার ভেতর।
‘টেলিফোনে বললে বুঝবেন, না। চ়লে আসুন না আমার অফিসে! আমি অফিস থেকেই বর্नছছ।’
‘এই এত রাত্তিরে যাব কেমন করে? পানায় ফোন. করে গাড়ি আনাতে গেলে অনেক রাত হয়ে যাবে। তারচেফ্েে আপনিই চগে আসুন না কেন आমার বাসায়, আপনার তো গাড়ি আছে!’ আশিক রাজী হডে ভাল করে রাস্তা বাৎলে দিল রুমা।

না খেয়ে उয়ে পড়েছিল বলে মা পজগজ করছিলেন। থিদে না থাকা সত্তেও অসু মাকে ঋুশি করার জন্যে নাকেমুণ্র দুটো ভাত খেয়ে পুनর্জ্জন্ম
 বনে বসাব্র घরের্র পর্দা সরিয়ি ভেতরে ঢূকল ক্রমমা।

घভ্রোয়া পরিবেबে कि निরীহ আর মিষ্টি দেथাচ্ছে দোর্দ প্রতাপ
 ফোনা ফোনা চোঝ-মুঈ, পরনে হানকা হলুদ প্রিন্টের সালোয়ার काমिब।

হাতেত্গ বড় হনুদ ধামটা শৃন্যে নাচাল आশিক, ‘সোনার খনি পের়ে গোছ, বুঝলেন?’ বাম থেকে একরাশ ছবি বের করে সেন্টার টেবিলের ৫পর্র ছড়িয়ে দিল সে। ক্মপিউটার মনিটর থেকে প্রিন্ট করা ছবি।

ছধ্টেলো দেণে কিছ্র বুঝতে পারল না রুমা। ঐতিহাসিক ছবি বেশীরভাগই। জওয়াহের লাল নেহরুকে চিনতে পারল একটা ছবিতে, কোন সভায় ভাষণ দিচ্ছেন। ইয়াহিয়া খান আর ভগবান রজনীশকে দুটো ছবিতে চিনতে পারল। প্রশ্নবোধক চোধে আশিকের দিকে তাকান <्रूমा।

একটা ছবিতে টোকা দিল আশিক, 'ইয়াহিয়া খানের পিছনে দাঁড়িয়ে পাকা মেয়েট'ক্ক দেখেছেন?'

তুলে নিত্র্য মনোযোগ দিত়় ছবিটা দেখল রুমা। সুন্দরী এক उরুণী, ভাষণরত ইয়াহিয়া খানের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। পুরো শরীর দেখা যাচ্ছ্ না, মনে হচ্ছে কালো কি একটা পোশাক পরে आছে। পানপাতার মত নিभুঁত মুখ, মাঝখানে সিঁथि করা লম্বা কালো চুল। হাসল রুমা, "ఠनেছি ইয়াহিয়া থান রমণীমোহন লোক ছিলেন। কোন মেয়ে বাা্ধবী? কে মেয়েটা?'
‘এই মেয়েকেই আমি গতকাল হাশেমের বাসায় দেথ্থেি!’ স্থির চচাখে চেয়ে আছে সাশিক।
'কি या তা বলহেন? এই মেয়ে যদি বেঁচে থাকে, তাহলে তো এথন বুড়ী হয়ে যাবার কथা। য::্ক দের্থেছিলেন সে তো কমবয়েসী মেয়ে!

বিनাবাক্যব্যয়ে আর একটা ছবি বাড়িয়ে ধরল আশিক। পুরনো যুগের ছবি। গ্রপ ছবি। পরিবার-পরিজন চারপাশে নিয়ে কারুকাজ কदা কালো কাঠের চেয়ারে বসে আছেন মাঝবয়েসী রাশভারী এক

নোক। পরননে সুট, পকেটট থেকে বেরিয়ে আছে সোনার ঘড়ির চেন। মাঝথানে সিंথ্বি করা কালো কোকড়া ছুন। চোঝে চশমা। । ভ্দ্রলোকের পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে আগের ছবিin ওই মেয়েটা! আশ়़র্য! কোন ভূল নেই, এই একই মেয়ে! একই চোখ, একই চুল, একই পোশাক! ফ্যালফ্যান করে বোকার মত চেয়ে রইল রুমা।
'ভর্রনোককে বোধহয় চিনতে পারেনनि। রাজনারায়ণ দত্ত। মাইকেন মधুসূनন দত্তের বাবা। নামকরা ধনী লোক ছিলেন এককালে। বালক মাইকেন দাঁড়িয়ে আছে চেয়ারের হাতল ধরে।

তা কি করে হয়! ইয়াহিয়া থান তো সেদিনের লোক আর ব্রাজনারায়ণ দত্ত-না হলেও এক-দেড়শো বছর আগের কথা! একই মেয়ে কিভাবে হয়??

যতঔলো ছবি দেখছেন, তার সবণুলোতেই মেয়েটা উপ্প্থিত। সবঞুনো ছবিতেই তাকে, দেখা যাচ্ছে ফমতাশালী বা ধনী কোন লোকের সঙ্গে। এরা সবাই প্রভূত ঋ্ষমতা বা ধনসস্পক্তির মালিক रহয়েছিলেন একসময়, আবার সককিছ্গ হারিয়েও ফেলেছিলেন করুণ ভাবে।'
'ছবিঋুলো কোথায় পেনেন?'
'ন্যাশনাল আর্কাইভে। হাজী সাহেবের অবস্থা আর হাশেমের অদৃশ্য হয়ে যাবার ঘটনা দুটো যभন একসজ্গে মিলিয়ে চিন্তা করলাম, একটা সন্দেহ হলো। হাশেম রেগে গিয়ে বলেছিল হাজী সাহেবের ম্খ বন্ধ করে দিতে চায়-আর হাজী সাহেবের মুষ বহ্ধ হয়ে গেল। সে निজ্জেও কিন্ঠ অদৃশ্য হয়ে গেল! এদিকে নুরুল আফসারের সঙ্গে এই মেয়ের পরিচয় ছিন, একসক্পে তোনা ছবি পেয়েছি খালি বাসার জब্ঞালের মধ্যে। অথচ ছনির ওই মেয়েটাকে তার আগের দিনই দেখে এসেছি হাশেমের বাসায়, তার বয়স কিন্s একটুও বাড়েনি! জানেন তো, এ বিষয়ে. আমার একটু পড়াখনা আছে। সন্দেহ হনো, মেয়েটা মানুষ নয়। ওয়েস্টার্ন মিথলজীতে যাকে "জিনী" বলে, আর প্রাচ্যে याকে "দেবী" নামে ডাকা হয়-এ হলো সে-ই।’
'যাহ্!’ জোর করে হাসতে চেষ্ঠা করল রুমা। 'কি যে বলেন! জিনপরী এসব খ্ু গল্লেইই থাকে।
পুনর্জন্ম
' হাশেমের অদৃশ্য শরীর নিজের হাতে স্পর্শ করেছেন, করেননি? হাজী সাহেবের কি হয়েছে তাও ওনেছেন।' ছব্তিলো ওর দিকে আর একটু ঠেলে দিল, "এঅ্-া দেখার পরেও কি সন্দেহ আছে?’

হাসি মুছে গেছে রুমার মুঈ্থ থেকে।
'সন্দেই হওয়াতেই ন্যাশনাল আর্কাইডে গেলাম। মাইক্রোফিল্মে পুরনো খবরের কাগজে ছাপা ঘंবিগুনো ঘাঁটডে ৩রু করলাম। বেশিফ্ফণ লাগল না, ভগবান রজনীশের পাশে বসা মেয়েটাকে চিনে ফেমলাম। জানেন তো, সত্তররর দশক পেকে রজনীশ কি রকম সাংঘাতিক দ্মমতা আর সম্পদের অধিকারী হয়েছিল! তারপর হঠাৎ করেই আবার সবকিছ্ম হারিয়ে যায়। দেখতে দেখতে আরও ছ’সাতটা ছবি খুঁজ্ে পেলাম। বিষ্যাত্ত সব লোকের সজ্গে দেथা যাচ্ছে মেয়েটাকে।'
‘৫ধু বিখ্যাত লোকেদের সত্গেই কেন দেখা যাচ্ছে ওকে? তাছাড়া হাশেম তো নেহাত সাধারণ একটা লোক, ওর সজ্রে...
, 'সাধারণ লোকেরাই ওর সংস্পস্শে এসে বিধ্যাত হয়ে यায়। आমার পড়াওনা যতদূর বলে, এই "দেবী" বা "জিনী" মানুষের ইচ্ঘাপৃরণ করে। यাকে বলে "বর" দেওয়া। মনে आছে "खुপী গাইন বাঘা বাইনের" সেই গানটা?' সুর করে গান ধরল आশিক, 'দিলেন ডূতের রাজা তিন বর তাজা তাজা..’
‘ধ্যাৎ! সবসময় ঠोंगा ভাन মাগে ना। এটा সिরিয়াস ব্যাপার।' आনমনে দাতে নঈ ধৃট্ছে রুমা, ‘এথন কি করা यায়, বলুন তো? ভূতের সজ্গে পুলিশের আবার্প কিছ্হতেই বনে না!’

আদৌ কিছু করত্ পারব fিনা জানি না, তবে এর শেষ না দেশে आমি ছাড়ছি না,' ছবিশুলো বামের্থ ডেতর্রে চালান দিয়ে সোষা ছেড়ে উঠঠ मাড়াল্ आশিক।

## ज्ञा०



यাচ্ছে ఆর ভেতরঢ゙। সেই সজ্xে জেঁকে ধরছে অনিচয়তা আর ভয়। ভাই ছাড়া এই নিষ্৪রুণ পৃথ্বিীত ওর মত প্্ু একটা ছেনের বেচে बাকাই यে. দায়! ভিম্ষা করা ছাড়া আর কোন রান্তাই যে থোলা রইল ना!

ষীরে ধীরে সস্ধা নেমে এল পুরনো ঢাকার অলিতে গলিতে। কমে এল রাস্তার কোনাহন। সঞ্ধেবাতি জ্ললল ঘরে ঘরে। চোব মুছে উঠে বসল কাশেম। ঘষটে घষটে মেঝেতে নামब। সুইচে লম্বা দড়ি বাঁধা आছে, সেটা টেনে অল্প পাওয়াররর বাতিটা জ্রালিয়ে দিন। ভান করে দেখল घরের্গ একমাত্র জানালাটা বহ্ধ आছে কিনা।

निए হয়ে ঙুঁকক চৌককর তनाয় উকি দিन কাশেম। আবश आंधाরেও পরিक्षার দেখা যাচ্ছে 勺ুটিয়ে রাথা কাপ্পটটা। বনু কষ্টে টানতে টানতে চৌকির তলা থেকে বাইরে এনে ফেনল ওটাকে কাশেম। একপাশ ষরে টান দিল।

আড়মোড়া ভেঞে উঠে বসন সুন্দরী মেয়েটা কার্পটটে ঠিক মাঝখানে। ভুরু ক্চককে তাকান; 'কি ইলো, ঠিক করলে কি চাও?'
'ওই কার্পেটের ভিতর নিঃশ্বাস লন ক্যামনে, কন্ তো?’
'বাজে কথা রাথো, কি চাও সেটা বলো।'
'আরে রাখেন. রা:খন। আমারে একটু ভাবতে দ্যান। ভাইজানের মত ভূল য্যান্ না হয়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলম কাশেম।

তাহলে তোমাকে একটা পরামর্শ দিই। তুমি তো পঙ্গু, এ ব্যাপারে কিছ্র করো না কেন?’

খুশি হয়ে উঠল কাশেম, ‘ও, তাই তো! একটা হৃইল চেয়ার হইলে มन्र इয় ना!'

হতাশায় মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা, আর কোন কথা বলল না।
একটু চিন্তা করে হঠাৎ লাফ্য়্যে উঠল কাশ্মে, ‘পাইছি! চেয়ারটেয়ার না, আমার ভাইরে তুমি ফিরাইয়া দাও। ভাইজান थাকলে আমার সব হইব।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ম্েেয়েটা। 'ভাল করে চিন্তা করে দেখো, কাশেম।'
‘আর চিন্তা-ভাবনা 'করন লাগব না। ভাইজান ছাড়া আমার দুনিয়া অষ্ধকার। আমি আমার ভাইরে ফেরত চাই।’
‘ঠিক আছে, তাই হবে!’ ছোট্ট করে দীর্ঘশ্বাস ফেনল তরুগী, ক্রান্ত

ভগ্গিতে দু'চোথ বুজল। ঝিকমিক করে জবলে উঠল ఆর ডান চোখের্র নিচের্র বিন্দুটা।

সকাল নটা বেজে দশ fিনিট। অন্যান্য দিনের মতই ৩রু হলো নতুন একটা দিন। তারপরেও দিনটা যে একটু অন্যরকম, তা বোঝাই যায়। সারা শহর্যময় ওজবের ছড়াছড়ি। আতক্ক ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। থবরের কাগজে অদৃশ্য-মানব সংক্রান্ত : সত্যি-মিক্যে ‘রিপোর্টের ছড়াছড়ি। তাতে ঈত্তেজনা বাড়ছে বই কমছে না।

ঢাকা মেডিকেলের চারপাশে কড়া প্রহরা। সামনের .রাস্তা বঙ্ধ করে দেয়া হয়েছে। সরকারী উमू মহলের কর্মকর্তারা সকান না হতেই পৌছে গিিয়েছেন সুপারিন্টেনডেন্টের অফ্সিসে। মত্তী-প্রতিমন্তী এবং দু'জন সচিব ছাড়াও দু'জন বিখ্যাত বিজ্ঞানীও আছেন এ দলে।'

রুমা মজুমদারকে খুব সতেজ আর স্মার্ট দেখাচ্ছে কড়কড়ে ইউনিফর্মে। ছোঁ দলটাকে পথ দেখিয়ে মর্গের ঠাণা ঘরে নিয়ে চনেছে। আই.জি. সাহেবও ওর সञে আছেন। দ্রততপায়ে নির্দিষ ড্রয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রুমা, নাটকীয় ভঙ্ঞিতে পিছ্র ফিরে সবার দিকে চাইল। ‘এই যে, দেঙ্ৰু!’ টান দিয়ে ড্রুয়ারটা বের করে নিয়ে এল রুমা।
'কই, কোথায়?' অক্ফুটে জানতে চাইলেন আই.জি. সাহেব।
অবাকক হয়ে ড্রয়ারের ডেতরটা দেখছে রুমা। গেল কোথায় মৃতদেহটা? পাটডার ছড়ানো চেহারাটা তো দিব্যি দৌখা যাওয়ার কথা! অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাত বাড়িয়ে ড্রয়ারের ভেতরটা ছুঁলো। আরে! কিচ্ছ নেই! ড্রয়ারের ভেতর মৃতদেহটা নেই!
'কি হলো?’ জানতে চাইলেন অই.জি.।
‘কি জানি...সার!’ আমতা আমতা করছে রুমা, "এখানেই ছিন, এখন নেই!

তুমুল বাকববিতঞ্ঞ তরু হয়ে গেল সবার মধ্যে।
ওদিকে সকাল হয়েছে গেনঙারিয়া অঞ্চলেও। গালে হাত দিয়ে একটা পিঁড়ি পেতে বসে আছে কাশেম। চৌকিতে জবুথবু হয়ে বসে আছে হাশেম, শ্রীরের এখানে সেখানে জখমের রক্ত "খকিয়ে আছে। সাদা পাউডার মাথা চেহারাটা কিম্ফূত দেখাচ্ছে। নড়াচড়া করছে না, শূন্য

দৃধিতে চেয়ে আছে মেঝের fিকে। পাশে একটা প্পেটে দুটো আটার द্রিট आর आলুভাজি, নাস্তা করে দিয়েছিল কাশেম। ক্ন্ভु স্পশ করেনি সে। কেমন যেন ঘোরের মধ্যে আছছ, চারপাশের কোন কিছূর প্রতিই आগ্থহ নেই। কয়েকটা মাছি ভনভন করছে ওর রক্তমাথা घায়ের আশেপাশে, সেতেুোকে পর্যন্ত তাড়াচ্ছে না। ছোট ঘরটাতে কেমন যেন চিমসে গক্ধ । দরজা-জানালা শক্ত করে আটকানো।
‘কি. হইছে ভাইয়ের? কथा কয় না ক্যান?’ अধৈর্য হয়ে ঘরে উপস্ছিত তততীয়জনের দিকে চাইল কাশ্ম ।

তরুর্ণী आগের মতই দেয়ানে হেনান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এত亦ণ মনোযোগ দিয়ে হাতের রঙ করা নখগুলো দের্খছিন। প্রশ্ন ঔনে বিরক্তির ভপ্গিতে চোথ তুলে চাইল, তুমি ওকে ফেরত চেয়েছিনে, পেয়েছ তো!'
‘কিন্ভ এইটা কি হইল? ভাইজানে তো নড়ে না চড়ে না কथাও কয় না! आবার দুর্গ্ধ ছড়াইতাছে!’
'ট্রাকের তলায় চাপা পড়েছে, ও কি আর সুস্থ থাকবে?’
'ক্ন্ন্ আমি তো আমার ভাইরে আগের মত সুস্থ চাইছিলাম! બ⿴ই ভাইরে নিয়া আমি এখন কি করুম?’

তুমি তা বলে দাওনি। Өধু বলেছিলে ভাইকে .ফেরত চাও। আগের মত সুস্থ অবস্থায় চাইলে আমকে সৌটা বলে দেয়া উচিত ছিল। তোমদের আদেশ অক্ষরে অক্ষরর পালন করতে পারি আমি, তার বাইরে যেতে পারি না।'
'কি জ্বালা! কিন্ন ভাইজানে কথাবার্তা না কইনে ক্যামনে হইব? আপনে এখন ওরে কথা বলার ক্ষ্যামতা দিয়া দ্যান।'
‘চিন্তা ভাবনা করে দেথো, কাশেম। আর মাত্র দুটো ইচ্ছাই পূরণ করা যাবে,' তরুণীর পটলচেরা চোথে তিরস্কার।
'চিন্তা কইরাই কইতাছি।' গৌয়ারের মত বলল কাশেম, 'র্আাম চাই आমার ভাই কथা কইঢে পারুক, মুত্যে বুলি ফুটুক।’
‘ঠিক আছে, তবে তাই হোক!’ জবলে উঠল ওর ডান চোথের নিত্চর बিন্দুট।।

সক্গে সজ্xে চীৎকার করু করল হাশেম। যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে. গোঙচ্ছে! পাড়া মাথায় ওঠার উপক্রম হলো। কানে হাত চাপা দিল ১১-পুনর্জন্ন

কাশেম, এ आবার্র কি উপ্র্রব!
अশিক্টে অফ্মিসে ఆর সামনের চেয়ারে বসে আছে রুমা। আনমনা
 মানूম! এ कि বিশ্বাসযোগ্য কथा? কি ভাবলেন আমাকে এনারা?’
'ক্हि आপনি তো জ:ন্नন, ব্যাপারটা সত্যি,' সান্ত্না দেবার ভগ্গিতে বলন आশিক।
'ক্টি তাহলে মুতদেহটা গেল কোথায়? এত কড়া পাহারার মধ্যে চুরি যাবার প্রশ্নই ওঠঠ না।'
‘চূরি যায়নি। তবে এ ব্যাপারে আমার একটা থিওরী আছে।' ,
‘‘ৈওওরী! आগ্রহী হল্নে রুমা।
‘আমার মনে হয় এই অদৃশ্য মৃতদেই আবার অদৃশ্য হবার পেছনে • ইচ্ছাপৃরণ্গর একটা ব্যাপার আছে।
‘ইচ্ছাপূরণ!’
ছাঁ । কেউ হয়তো ওকে ফেরত চেয়েছে। এমন কেউ, যে হাশেমকে খুব ভালবাসে।'
‘ওর ছোট ভাইটা!’ লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠেে দাঁড়াল রুমা।
'ভাইজানে চিল্লায় ক্যান? মাথা ধইরা গেল जো!' অস্থির হয়ে মেয়েটার দিকে"তাকান কাশেম।
‘চ্যাচাবেই তো! আহত হয়েছে, যন্তণা তো হবেই।'
घড়ঘড়ে কণ্ঠে বলে উঠন হাশেম, কি করছস্ তুই, কাশেম? তুই আমার এই হাল করছস্?
'মইরা তো গেছিনা, সেধান থৌইকা বাচাচাইয়া আনছি", আর এখন তুমি আমারে গাইল পারো!

চিক কইরা ক, কি করছস্ তুই?
‘তোমারে বাচাইয়া তোলা আর কथা কওয়ানোর লাইগ্যা দুইটা ইচ্ছা ঋরচ কইরা ফালাইছি।’
‘এইটা কি করলি তুই!’ কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করন হাশেম, দু’হাত জড়ো করে বুক্যটা চেপে ধরেছে। চাইয়া দ্যাষ্ আমার দিকে। হাড্ডিঞ্ডি ভি ভাইা চূরমার...ভর্তা হইয়া গ্যাছে শরীরটা..য়্ত্রণায় মইরা যাওনের জোগাড়! কেন ফিরাইয়া আনণি...

উহ্! কি শীত করতাছে আমার!’ বিলম্বিত লয়ে গোঙাতে ৩রু করল হাশেম, 'কি শীত রে, বাবা! উ-হু-হু-হू..’’

রাগী চোঝে মেয়েটার দিকে ঘুরে তাকান কাশেম, আমি কি এইটা চাইছিলাম? यার্র জন্যে চূরি করি সেই বনে চোর! ৩খু ৫ধু দুইটা ইচ্ছা নষ্ট হইল!'

घাড় নাচাল সুন্দরী, "কথা বললে তো কানে তোলো না। आমি তো বার বার সাবধান করেছি!’
'হইছে হইছে!’ অধৈর্যের ভঙ্গিতে হাত নাচাল কাশেম। 'ভাইয়ের পিছনে আর সময় নষ্ঠ করুম না। ভাল শিক্ষাই হইছে। একটা ইচ্ছা তো এখনও বাকি আছে। ভাইবা-চিন্তা ঠিক করতে হইব কি চাওয়া যায়। এইবার নিজের জন্যে কিছ্র চামু..Өצু নিজের জন্যে...' বিড়বিড় করতে করতে দাঁতে নখ খুঁটছে কাশেম, 'কয়েক লাঋ টাকাং...না, টাকা ছাপানোর মেশিন...মণিমুক্তা-হীরা-জহরতত...কত কিছ్ইই না आছে! হঁহ! অদশ্য হওয়া:•এইটা একটা কিছ్ হইল! আমরে কয় হাবা...আসলে ভাইজানেই হইন বাজারের সেরা হাবা!’

ওরা কেউ খেয়াল করেনি, শীতে काাপতে কাঁপতে কখ্ন যেন হাশেম উढ্ঠে গিয়ে চুলার গ্যাস ছেড়ে দিয়েছে। আশুনের আঁচে শরীরটা গরম করার ইচ্ছে। কাঁপা কাঁপা आঙুলে বাক্স থেকে ম্যাচের কাঠি বের করছে একের পর এক, কিন্ভ কাঁপুনির চোটে কাঠিগুজো ফসকে পড়ে यাচ্ছে হাত থেকে। অনেক কষ্টে একটা কাঠি প্রাণপণে চেপে ধরল
 আবার সমস্ত শক্তি এক করে কাঠিটা খাড়া করে ধরল কাশেম।

নাক কুঁচকে বাতাস ऊঁকল মেয়েটা, 'কি ব্যাপার...কিসের যেন গক্ধ! গ্যাসের গক্ধ না?’

ठिক সেই মুহূর্তে গলির মাথায় রুমার জীপ এসে দাঁড়াল, লাফিয়ে নামল आশিক আর রুমা। দ্রুতপায়ে রওনা হলো হাশেমের খুপরীর দিকে। কিন্ভ বেশিদূূ যেতে হলো না, প্রচণ শক্দে পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠ্ঠল! বিরাট একটা आওনের বল লাফ্চিয়ে বেরিয়ে এল হাশেমের খুপরীর দরজা-জানালা ভেঙে! এক লাফে লাল ট্রাকটার আড়ালে আশ্রয় নিল রুমা আর আশিক। আশুনের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে

Fিট্রে বেরিয়ে आiসছে לুকরো কাঠ-ইটের ইকরো। যেন আকাল থেকেই ধপাস করে ঠিক ওদের সামন্ন এসে পড়ল গোল করে মোড়া এবটা কার্পি! বিচ্ফেরেণের ধাকা কমে এনে ওটার দিকে হাত বাড়ান आশিক।
2.

घन্ট তিন্নেক পরের কथা। দুপুর’ গড়িয়ে গেছ্হ। নিজের অফ্সি র্রিजলভিং চেয়ীরে হেনান দিয়ে বসে আছে আশিক, দু'হাত বুকেরু উপর ভांজ করা। মনোযোগ দিয়ে দেখ্ছ সামনে বসা সুক্দরী মেশ্যেটাকে। চেয়ারটা একমু পিছনে টেনে নিয়ে বসেছে মেয়েটা, সथ্রणিভ ন্মার্ট অগি। লেই একই কালো পোশাক পররেনে, ডান চোখের निচে ફীরের মভ জ্বনছে একটা ছোট বিন্দু।
'আাপনার নাম?' নির্রতত ভাঙল আশিক।
‘অনেক বছর ধরে আমার কোন নাম নেই,' হানকা করে একটা দীर्घশাস ফেেन कि মেয়েটো?
‘তাহলে তো একটা নাম দিতে হয়,’ কৌতুকের সুরে বনन आশিক। "‘জিন"" নামটা কেমন? অথবা "দেবী"?"

হাসল সে, আমার নাম ইরাম। বহ বছর কেউ আমাকে নাম ধরে ডাকেনি। ভুলতেই বসেছি নামটা।

দরজায় নক্ করে রুমা फूকন। ইর্রাম্রে দিকে এক ঝলক তাকিয়ে आশিকের উদ্দেশ্যে বনল, দমকন বাহিনীর লোকেরা পোড়া ঘরটা থেরে দুটো মৃতদেহ বের করেছে।'

‘এখন অবশ্য হাশেমের মৃতদেহ অদৃশ্য অবস্থায় নেই, বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। দিব্যি সাধারণ মনুষের মৃতদেহের মতই। তবে আমার প্রশ্ন; বলঢে বলতে সরাসরি ইরামের চোেে চোখ রাখল রুমা, গাসপাতানের মর্গ থেকে হাশেমের মৃতদেহটা তার বাড়িতে গেন কেমন করে?'
‘আপনার বశ্গুকে জিজ্sেস করুন না,’ মূদू হেসে ইপ্রিতে আশিককে দেখাল ইরাম, ‘টঁর धারণা সবকিছুই উनि জানেন।’
'হঁা, ज้র ধারণা আপনি आরব্য উপন্যাসের কোন চরিত্র। ডাইনী বা পরী কিছ্ম একটা!" র্রমার কণ্ঠে প্রচ্ছ্ন বিদ্রপ।
 জোরে হেসে ফ্লেন ইরাম $r^{\prime}$

Bত্র হাসিটা উপভোগ করল आশিক, কি निम्পাপ आা্র সাধাद্পণ দেধাচ্ছে ఆকে এই মুহৃর্তে! 'হাসি পামনে ওত় চোতে চোধ ব্রাবল
 অখ্য-মানে, ভাল। না খারাপ "জ্জিনি"। যারাই आপনাত্র সংস্পশে এসেছে, তাদের সবার ক্পানেই নেমে এসেছে দুনিয়ার্প দুর্ডোগ। সেকারণেই মঢে হয় आপনি অত্য।

রেগে উঠল ইরাম, ‘ঘোড়ার ডিম বুঝেছেন! কি অপৃর্ব বৃপ্ধি!’
ততাহনে নিচয়ই আপনি অভিশল্প! কেউ অভিশাপ দিয়েছে...’
そৈর্য হারিয়ে উळে দাঁড়ান ইরাম, 'আপনারা মানুষরা এত বোকা, কি আর বলব!.প্রত্যেকটা নোক...यত জনের সজ্গে এ পর্যন্ত দেখা হয়েছ, পত্যেকটা লোকই বোকার চূড়ার্মণ! কি আর বলব! সব স সয়़ সেই একই জিনিস চাই ওদের, হয় টাকা নয় क्ফমতা••সসন্দরী নারী, দামী গাড়ি-আসল কাজের জিনিস় কেউ চায় না! ওূু ভূল জিনিস চাই ওদের!’ ছোট ঘরটার মধ্যে এদিক-ওদিক পায়চারি করতে লাগম ইরাম अস্থির হয়ে।
'ভূল জিনিস!’
‘క্যা, ভূল জিনিস। এই পাঁচশো বছরেও মানুষ একটু বদলার্য়নি, বুঝলেন! যেমন বোকা ছিন্ন তেমনি নোকাই আছে!'
'পাচচো বছর?' নा বनে পারল না রুমা। 'আপনি বলতে চাচ্ছেন গত পাঁচশো বষ্র ধরে মানব সমাজের উখ্থানপতন দেখেছেন জ্রালি নিজের চোথে?
'আরে, आমি তো একসময় মানুষই ছিলাম! পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজস্থানে আমার জন্ম। এখন সে জায়গাটা ভার্রতবর্ষের মধ্যে। অজপাড়া গাঁয়ের এক সাধারণ চাবী পরিবারের মেয়ে आমি। आমার যখন উনিশ বছর ষয়েস, একদল ইরানী জীপসী এन গাঁয়ে। তাদেরই একজন, খুनখুনে এক বুড়ী হাতে বোনা কার্পে বিক্রি করতে এল আমাদের বাড়িতে। দেখতে দেখতে না জেনেই একটা কার্পেট ঙু.্ল ফেলনাম। সেই কার্পেটে ছিল এক ইফ্রিট ।'
‘ইফ্রিট! সে আবার কি?’ অনেক চেষ্টা করেও হাসি চেপে রাখডে

পারছে না রুমা। পুরো ব্যাপারটা এথনও অবিশ্বাস্য ঠেকছে।
পাত্যা দিন না ইরাম, গম্টীর মুখ্ই উত্তর দিল, "ইফ্রিট হলো খুব শক্তিশাनी "জিনী", বना पौতে পারে সব জিনীদের মধ্যে" ওদেরই সবচেয়ে বেশী ফ্ফমতা। তো ইফ্রিট আমাকে বলল তিনটে বর চাইতে। गग চাইব সবই নাক্ পাব। প্রথমেই চাইলাম সুস্থসবল তাগড়া একটা বলদ!'
'বলদ!’ অবাক হয়ে গেল রুমা, এখন আর হাসছে না।
'আরে, সিচ্য়েশানটা দেঈবেন তো,' হাত ঝেড়ে মাছি তাড়াবার মত একটা ডগ্গি করন ইরাম, ‘গরিব চাষীবাড়ির মেয়ে, চাষ করার উদযোগী ভাল একটা বনদই ছিল আমার কাছে তখন সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। তো नিমেষেই বলদ হাজির! আমার আনন্দ ‘দেখে কে! এরপর আমি চাইলাম শস্যভরা একটা গোলা, পেয়ে গেলাম তাও। ততর্ষণে বুদ্ধি খুলতে ওরু করেছে। বুঝলাম শেষ বরটা ভেবেচিন্তে চাওয়া উচিত। বুঝলেন, সারা রাত'ধরে ভাবলাম,' বলতে বলতত কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল ইরাম। উদাস চোথে জানালার বাইরে, গাড়িঘোড়া দেখতে লাগল, যেন ভুল্লেই গেছে ওদের উপস্থিতি।

তাড়া দিল আশিক, তারপর, সকালে উঠে কি চাইলেন? তৃতীয় এবং শেষ বর?'

জানালা থেকে চোখ সরিয়ে ম্মান হাসল ইরাম, বিজাতীয়. এক ভাষায় কি যেন বলল।
'কি বললেন?’
‘ওটা আমার মাতৃভাষা। ইফ্রিটের কাছে আমার শেষ দাবি ছিল অমরত্ম আর অনেক ক্মতা। পৃথিবীর সব ক্ষ্মতা হাতের মুঠোয় চের্যোছিলাম অমি, আর সেই ক্ষমতা উপভোগ করার জন্যে চেয়েছিলাম অমর হতে।'
‘তথন আপনি নিজেই "জিনী" হয়ে গেলেন!’ অক্ফুটে বলে উঠল आশক।

তর্জনী দিত়ে চোেের নিচের স্বচ্ছ বিন্দুটা" ছুলো ইরাম, ‘এই যে দেখছেন, এটা হলো "জিনী"-র চিহ্থ। চিরদিনের মত এটা আমার শরীরের একটা অংশ হয়ে গেছে। জানেন তো, জেলখানায় কয়েদীরা শরীরে উক্ধি পরে, এটা আমার উক্ছি।' শেষের দিকে ইরামের কধ্ঠস্বর ১৬৬

ভিজে এল, 'कि বোকা ছিলাম आমি, ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারিনি!’
রুমার হাসি বন্ধ হয়ে গেছে অনেকহ্মণ, অবাক চোথে একবার ইরামের দিকে আরেকবার আশিককে দেথছে। কেউ কোন কথা বল়ল ना।

নিরবতা ভাঙল ইরামই, "আমাকে কি আপনারা ভ্রেপ্তার করেছেন?’
রুমাই উত্তর দিন, 'না। আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাঁড় করানো যাবে না। কোন ঘটনার সঙ্গেই আপনার যোগাযোগ প্রমাণ করা যাবে না। তাছাড়া লোক হাসান্ার ইচ্ছে আমার আর নেই। এমনিতেই যথেষ্ট অপদস্থ হয়েছি আজ। আপনি যেঁখানে খুশি চলে যেতে পারেন। आপনি এখন ধেকে ম্বাধীন।'
‘না,’ আড়চোথে আশিকের দিকে তাকাল ইরাম, ‘আমি এথনও"’ শ্বাধীন নই। এই ভদ্রলোক কার্প্টি খুলে আমাকে বের করেছেন।'
'তার মানে আমার তিনটে ইচ্ছে পূরণ করতে ইবে আপনাকে!' খুশিতে লাফ্ত্যে উ১ন আশিক।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত কিছ্রঙ্ষণ দাঁড়ি̦য়ে রইন রুমা, তররর কাউকে কিছ্র না বলেই চলে গেল।
‘आপনার বাক্ধবী आমাকে পছন্দ করতে পারছেন না,' মৃদু অয়িযোগের মত 'শোনাল ইরামের মন্তব্য।
'আসলে তা না,' বুঝিশ়ে বলল আশিক, ও ঠিক আপনাকে বুঝে উঠতে পারছে না, সেজন্যে অস্থির হয়ে আছে। ওর দোষ দেব কি, আমি निঙজজও आপনাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি বলে মনে হচ্ছে না।
'তাহলে তো সমস্যা মিটেই গেল,' দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ইরাম, চোধে প্রচ্ছন কৌতুক, 'বর না চাইলে আমাকে নিষেষ করে দিন, এক মুহৃর্তের মধ্যেই গায়েব হয়ে যাব। ব্যস্, ঝামেলা শেষ!’ । কোন কথা বলল না आশিক, একদৃষ্টে চেয়ে রইল ইরামের দিকে।

জোরে হেসে উঠন ইরাম, 'জানতাম: এত বড় লোভ ত্যাগ করতে পারবেনন না!’ পীরে ধীরে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, রাস্তার গাড়িঘোড়া দেখতে দেষতে বলল, ‘তো বলুন, কি চাই’ আপনার? তিনটে চাঙ্গ কিন্জ!’

আশিক ঢোক গিলন নার্ভাস ভপ্পিতে, "আপনি হলৌ কি চাইঢতন,

বলুন তো?
‘আমি आপনি নই, বলে কোন লাভ নেই,’ বাঁ হাতে.গালের পাশ থেকে একগোছা চুল পিছনে সরিয়ে দিল ইরাম। একমনে দেখছে; রাস্তায় শহরের জনজীবন।
'না না, বলুন না, আমার জানতে ইচ্ছে করছে , 病
घাড় কাৎ করে মোহময়ী ভभ্গিতে ওর দিকে চাইল ইরাম, সুন্দর করে হাসল। 'সত্যি জানতে চান?', একটু যেন ভাবল, তারপর বলল, ‘প্রथমেই চাইতাম "ইচ্ছে" কথাটা সব ডিকশনারি থেকে মুছে দিতে। পাচণশশা বছর ধরে ঔনতে ওনতে তিতি বিরক্ত হয়ে গেছি।' ধীরে ধীরে আবার জানালার দিকে ঘুরে দাঁড়াল ইরাম, দৃষ্টি মেলে দিল আকাশের গায়ে, 'তারপর চাইতাম সাধারণ মানুষের মত একটা জীবন। জানেন, চোথ বুজলেই আমি শ্বপ্ন দেখি উঁচ একটা সবুজ পাহাড়, তার গায়ে ছোষ্ট একটা জনপদ। পাইন বনের ছায়ায় ছবির মত সুন্দর একটা কাঠের বাড়ি। তার সামনের রেলিঙঘেরা বারান্দায় বসে আছি আমি, হাতে ধোঁয়া-উঠা চায়ের কাপ। জানেন, আম আবার মানুষ হয়ে যেতে চাইতাম। ককছ্রহ্ষণ চুপ করে রইন ইরাম, তার্পর আশিকের দিকে ফিরে তাকাল, দেখলেন তো, বলেছিলাম না, আমি আপনি নই! আমার ইচ্ছে একদম আলাদা! তো, ঠিক করুন এখন, কি চাই।’
‘অমম কিন্ভ ভাবছি একটা ব্যাপার নিয়ে। আপনি বলেছিলেন সবাই ভুল জিনিস চায়, তাই না?’
‘হাঁ, তাই তো! সব্বাই! কোন ফারাক নেই।’
'আমার কি মনে হয় জানেন, সবাই স্বার্থপরের মত ত্ু নিজের জন্যোই চায়, সেখানেই ভুলটা হয়। তাই না?’
‘इয়তো,’ আগ্রহী শ্রোতার মত ওনছে ইরাম।
'তার মান্, ট্রেকটা হলো, এমন কিছ্ চাইতে হবে যাতে সমাজের সকলেরই উপকার হয়, খধু নিজের স্বর্থসিদ্ধি নয়। কি বলেন?'
'নাহ্! সব মানুষ তাহলে বোকার হদ্দ নয়, আপনার কথা ওনে কিচুটা আশা হচ্ছে।'
'তাহলে আমি জানি, আমি কি চাই।'
‘আদেশ করুন,’ নাটকীয় ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল ইরাম, ঠোটে
‘আমি চাই বিশ্বশান্তি!’
অবাক হয়ে চাইল ইরাম, 'কি! বিশ্বশান্তি!’
‘কেন, এতে অসুবিধা কি? आপান পারবেন না?’
হতাশায় স্মন দেখাম ইরামকে, না পারার কি আছে? ক্ষমতা যগন आছে, সবই পারি। তো ঠিক আছে, তাই হোক। বিশ্বশান্তি!' ঝিকমিক করে উঠল ওর চোখের নিচের বিন্দুটা।
‘কই, কিছূ তো হলো না। ঠাটা করেছেন, না?’ একটু আশাহত হলো আশিক, প্রস্ভত থাকা.সত্ত্রেও।
'ঠাট্টা করব কেন? আপনার ইচ্ছে পূরণ হয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে এথন নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করছে। প্রাচীন পৃথিবীর সেই জীবন ফিরে এসেছে আবার। নিপ্চিন্তে বিচরণ করে বেড়াবে এবার জন্তজানোয়ারের দল।'

इঠাৎ'চমকে উঠল आশিক। এতক্ষণে খেয়াল করল রাস্তাঘাটের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না, চারপাশে পিনপতন নিরবতা। এক লাফে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। অবাক কাও! বাইরে কোন লোকজন দেঈা যাচ্ছ না! রাজপথে গাড়ি, রিকশা, বাস, ট্রাক সব চলতে চলতে হঠাৎ করে কখন যেন থমকে দাঁড়িয়েছে একসঙ্গে-সবই আছে, অষ্ ছবির মত স্থির। অধু মানুষজন সব কোথায় যেন গায়েব হয়ে গেছে!

এক ছুটে সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে এন আশিক। আণ্চর্য! ফুটপাথে বইয়ের দোকান, তরকারির» ঝাঁকা সব পড়ে আছে, ৩খ্ নেই দোকানদার! জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই কোথাও। ট্ব্যাফিক লাইটটা সবুজ হয়ে জ্বলে আছে, হনুদ আর হচ্ছে না। থমকে গেছে সময়!

রাস্তায় দৌড়াতে ওরু করল আশিক, চীৎকার করে ডাকল, ‘এই যে! কেড় কোথাও আছেন? হালো!’

কেউ সাড়া দিল না! সারি সারি বাড়ি আর রাস্তার যানবাহন ঠায় দাঁড়িয়ে রইল নির্বিকার!

ভীষণ ভয় পেল आশিক। চেচচিচ়ে ডাকল, ‘জিনী! না, ইরাম... কোথায় आপনি!’
‘এই তো, এখানেই আছি!’

চমকে পিছূ কিরল आশিক। ফুটপণথে একটা লাইটপোস্টে হেনান দিয়ে দাঁড়ঢ়ে আছে ইরাম, চোটে মৃদু হাসি।
‘কি ব্যাপার বলুন তো? এটা আপনি কি করলেন?’ চেষ্ঠা করেও রাগ চেপে রাখতে পারল না অশ্কিক।
‘কেন, বিশ্বশান্তি চেয়েছিলেম না? এবার আসবে জন্তজানোয়ারের দল। এই তো এখনই আসবে, ছৈখুন অধু। স্স্যিকার স্বাভাবিকতায় শান্তিতে ভরে উঠবে বিশ্ব। মানুষের কৃত্রিমতা আর থাকবে ন!।

দেখতে দেখতে রাস্তাঘাটে ঘাস গজিয়ে গেল। জগ্গল হয়ে যাচ্ছে চরপাশে। একটা চিতাবাঘ দেখা গেল মাথা দুলিয়ে এগিয়ে আসছে। ওটার সামনে দিয়ে লাফিয়ে পার হলো একটা খরগোস। চিত্রা হরিণ চরে বেড়াচ্ছে তৃণভূমিতে। দূর থেকে হুক্কার ছাড়ল একটা রয়েল বেপল টাইগার •
‘ভাল করেই জানেন এটা আমি চাইনি! ডামাশা করছেন আমার সজ্x?'

- ‘भেথুন, তামাশা করা আমার পেশা নয়। ঠিক কি চেয়েছিলেন’ তা ฆুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বना উচিত ছিল। আমার কাজ आমি করেছি, পৃথিবীর কোথাও.এখন কোন হানাহানি, যুদ্ধ, কাটাকাটি, হিংসা-দ্বেষ কিছুই নেই। এটাই কি বিশ্বশান্তি নয়?’
'কিন্ত মানুষ ছাড়া পৃথিবীর কি দাম?'
‘এই যে, এখানেই তো ভুলটা করেছেন। বলে দের্ননি যে মানুষ থাকতে হবে। ওধু বিশ্বশান্তি চেয়েছেন! পেয়েছেন!’
‘ওসব কথার মারপ্যাচ বুঝি না! মানুষ যদি না ‘ধাকে, শান্তির কি দাম?'

রেগে গেল ইরাম, লাল হয়ে উঠল ওর ফর্সা চেহারা, ‘ও, আপনি চেয়েছিলেন পৃথ্থবীর ছয় বিলিয়ন মানুষকে আমি ভাল করে দিই, না? या কিনা গড, বুদ্ধ, আল্মাহ, ভগবান কারও পক্ষেই আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। নিজেকে সর্বশক্তিমান হিসেবে দেঈতে পপয়ে নিশ্চয়ই খুব গর্ব বোধ করতেন, না?’
"আপনার সক্গে তর্ক করে কোন লাভ নেই। আমি ত্বু চেত্য়ছিলাম ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, এশিয়া সবখান থেকে যুদ্ধ-ব্প্মিহ দুঃখ-
 চাইনি।
 পূরণ হয়েছে।
'না, পৃরণ হয়নি, নষ্ট হয়ছছে।
 সেট। বমুন। आমাকে তাড়াতাড়ি র্মুক্তি ‘দন।’

আগেন্র পৃথিবীত ফেরত যেতত চাই আমি, ঠিক যেধানে ছিলাম! মানুষজন সবার মধ্যে!’
'ঠিক তো?'
'ठिक!’
ইরামের চোথের নিচের বিন্দুটা জ্লে উঠল।
মিলিয় গেল জসল। জד্সुজানোয়ার উধাও হয়ে গেল। এক পথচারী হহড়় ধেয়ে আশিকের গায়ের উপর উঢে পড়ল- প্রায়, ধমকে উঠন, ‘চোথের মাধা খাইছেন নাকি? রাস্তার মাঝখানে খাড়ায়া রইছেন क्या?'

তাড়াতাড়ি ন্নাফিয়ে ফুটপাথে উঠে পড়ল আাশশ। চলতে ওরু করেছে রিকশা-গাড়ি। ফুটপাথে গিজগিজ করছে লোকজন। ফেরিওয়ালার চীৎকার, যানবাহনের শব্দ, হর্নের বিটককল আওয়াজ, মাইকের কান ফাটানো হিন্দী গান-ভীষণ ভাল লাগছে সবকিঢুই। চোখ ভরে তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখল কিচ্রুক্ষণ আশিক।

अফিসে এসে দেখল ইরাম দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে, মনোযোগ দিয়ে নখ গুঁটছে। আশিককে দেچে মুখ তুলে তাকাল, ‘শেষ ইচ্ছেটা কি, ঠিকক করেছেন?

ক্রান্ত ভপ্পিতে ধপাস করে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল আশিক। দু'হাতে চোধ ঘষতে ঘষতে বলন, 'সময় দরকার, একটু চিন্তা করতে मिन:

দরজায় শব্দ হলো, রুমা । इं উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল, 'আপনার সেক্রেটারি আজ কোথয়য?’ -;
‘দেশের বাড়̣ গেছে, তিনদিনের ছুটি নিয়েছে, । ময়ের অসুখ।’ পুনর্জন্ম
‘ও। বাড়ি ক্নোর পলে ভাবनাম দেঈা করে যাই। সর্বাক্ম ठिब्ठाब जো?
 পরিবর্তন টের পেয়েছিলেন কি?'
'পরিবন্তन? कि পরিবর্তন?'
'মানে...' আयতা আমত করন आশিক, ‘అই ধরুন কিছুষপের Kন্যে গায়েব হয়ে গির্सেছলেন, এরকম মনে হয়েছিন?’

 একদু বাইরের গিয়ে দাঁড়ারেন?'

কেন কथা বলन না ইরাম, হাসিমুণ্বে একইভাবে দেয়ানে হেনান দिয়ে দাঁড়़িয়ে রইল।

রাগ চেপে রাখার চেষা কর্রল র্মা, आশিকের দিকে এগিক্যে এল
 - দিকে ফিরে তাকাতে তাকাত্ প্রায় ঢেঁচিয়ে উঠন, ‘প্পিজ, আপনি একদ̆ বাইরে গি<্যে দাঁড়ান!’ বলতে বলতেই দারুণ চমকে উঠল! কোথায় গেন মেয়ৌা! বেথানে দাঁড়িয়ে ছিনল, সেখানে সে নেই! ছোট अফিসরুু্মের কোথাও ইরাম নেই! যেন মিনিয়ে গেছে বাতাসে!

অবাক হয়ে কিছুফ্ষ থম মেরে রইল রুমা, তারপর বিড়বিড় করে উঠল, ‘নিচ্য়ই হিপনোটিজ্ম জানে! এর কিছू একটা ব্যাখ্যা নিকয়ই आছে!'
‘আপনাকে তো বলেছি, নিজের চোেেই সবকিছু দেখছেন,’ আল্ডে করে বলল आশিक। ‘অদৃশ্য, দ্রহটা নিজের হাতে স্পশ্শ করেছিলেন, করেন্নান?

নম্যা কররে নিঃশ্বাস কেনল র্রমা, ' আচ্ছ, না হয় ধরে নিলাম এসব কিছ্র সত্যি। মেয়েটা একটা "জিনী"। মানুষ্রের ইচ্ছপপূণ করে। কিজ্ট, একটা ব্যাপার চিন্তা করছেন না কেন, মেফ্যেটা অఅভ! সবার জনো দুর্जাগ্য বয়় आনে সে। বুঝতে পারছেন না কেন, ভীষণ বিপদের মধ্যে आছেন आপনি।
‘আমার জন্যে খুব মায়া হচ্ছে?' দुৃ্থমির হাসি আশিকের চোেের

## ক্ৰেণে।

 বसल, 'তা তো হচ্ছেই!'

চিভ্ভার ক্োন কারণ নেই। आমি সৃত্রটা আবিক্কার করে एেলেছি। निজ্রের জনো নয়, সম্য মানবজাতির কল্যাণের জন্যে কিছ্র চাইতে হবে। প্থিবীর বুকে সবাই যেন সুঝে পাকে, সবার পেটে যাতে ভা় থাকে, বিনা চিকিৎসায় কেউ যেন না মরে, মুক্তস্যাষীন জীবন যাতে সবাই উপভোগ করে, অন্যায়-অবিচার-যুদ্র-হিংসা মুহে যাবে পৃणिবী ঝেকে... किছ্ৰ কি বাদ পড়स? কোন কিচ্য বাদ দেয়া याবে না, چুঁটিনাটি সব বसে দিডে হবে যাতে ফাঁকি না দিতে পারে । বলতে বলতে টৈবিলের উপর রাখা কমপিউটারটা নিয়ে বাস্ত হয়ে পড়ল আশিক। ঝড়ের বেগে টাইপ করতে জাগম মম্বা লিস্ট, যাতে ক্েেন কিছু বাদ না পড়ে ।

চুপচাপ কিছ্ঞক্ষণ দেখল রুমা, মনোযোগ দিয়ে পড়তে মাগল มনিটরের ষ্রিন ।
'কি, কিছ্ বাদ পড়েনি জো?' টাইপ করতে করতে চোঈ তুমে চাইল आশিক, আটঘাট বেঁষে রাখতে হবে যাতে কোন ফাঁক না পাকে ।

কোন উত্তর দিল না রুমা। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কী-বোর্ডের ঋটাখট শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। আশিকের সব মনোযোগ সেদিকে।

হঠাৎ কथা বলে উঠল রুমা, আচ্ছা, একটা কथা চিম্তা করছেন না কেন? সুখে-দুঃথে মিনে গড়া এই পৃথিবীতে আমরা এভাবেই বেঁচে পাকব, এটাই আমাদের নিয়তি। সর্বশক্তিমান বনে একজন যিনি আছ্নে, তিনি হয়তো সেটাই চান। আমাদের কি অধিকার আছে তার ইচ্ছায় বাধা দেবার? আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্মের জন্যে দায়ী। সেটাই সবচেয়ে বড় সত্য ।'

কোন উত্তর দিল না আশিক। কী-বোর্ড ধেকে হাত সরিঢ়ে চেয়ে রইল মনিটরের দিকে।

দীর্घশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেল রুমা, আশিক নড়জ না। ।
ধীরে ধীরে সস্ধ্যা নেমে আসছে ঢাকার বুকে। জানানার একখণ ধোঁয়াটে আকাশ্শে গোধূলির অস্পষ্ট লালিমা। রাস্তায় তেমনি ব্যস্ত জীনন।



‘कि হলো? ভেবে দেখলেন, শেষ ইচ্ছেটা?’
চম<ে পিচू ফিরন আণিক। आবছ आাধারে বসে आছে ইরাম চেয়ারে গা এनिয়ে দিয়ে।

হাত বাড়িয়ে কমপিউটারটা অय করে দিল আশিক। মৃদू হেসে বলब, 'হা, आমি てৈরি।

## छ23

अনেক র্রাতে ক্রমার বাসায় ফোন বেজে উঠন। নিজের অজান্তেই কোন্রর রিঙের অপেজ্ষায় ছিল সে, ঘুমের লেশমাত্রও নেই দুচোেে। বিছানা থেকে নাফ্যিয়ে নেমে ফোন ধরন, 'গালে!!'
'छूম ভাখালাম?' হাসছে आশিক।
'না,' '্বস্তির নিঃশ্বাস ফেনল রুমা, 'সব খবর ভাল?'
'शाँ। डীषণ जान!'
'তৃতীয় ইচ্ছেটা? ' তার কি ঠিক করলেন?
'সেট্ও পৃরণ হয়ে গেছে!'
अবাক হলো রুমা.। ‘বলেন कि? आমি তো একফ आগে भि.এন.এন-এ দেখখিনাম তেনরাবববের রাজপণে বোমা বিঙ্ধোরণে এগারোজন মারা গেছে!'

ননা, বিশ্শশান্তি আমি, চাইনি। অন্য কিছ্ম চেয়েছিলাম।.একজনের भूক্তি চেয়েছিলাম।
‘সে আবার কি? কার মুক্তি? কিিসের মুক্তি?'
‘थাক্ না একটু রহস্য়,' ম্মান হাসল आশিক.। 'তবে সৃত্তण ঠিক রের্থেছ্নাম, নিজের জন্যে কিছু চাইনি;

যযাই হোক্, আপনি খুশি তো?’
‘হঁা, দারুণ ভাল লাগছে।' একটু ইতস্তত করে বলল, ‘যাক্, যে কারণে ষোন করা, কান সঞ্ধেয় কি কররছেন? আমার সজ্গে ডিনার করুন না! আটটটার দিকে স্কইরুমে চলে আসুন ।
‘ঠিক আছে। কাল সক্ধে আটটা, ক্কাইরুম। রিসিভার নামিয়ে রাথল র্রুমা। নিষ্চিষ্থে ঘুমিয়ে পড়ন, ঠোটের কোণে একটুকরো হাসি.।

ছোঁট একটা পাহাড়ী শহর। পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট। পাহাড়ের গায়় চম ম্কার সব বাড়ি। সবুজ গাছগাছালি ছায়া দিচ্ছে সর্বক্ষণ। ন।ম ना জাना পাখীর काকলি आর সুनের হালকা সুবাস মাখা বাতাস। দू’এক্জন পথচারী দেখা যাচ্ছে রাস্তায়, চলার ভभ্পিতে ব্যস্ততা নেই। মাঝে মাঝে দু'একটা গাড়ি হুস করে বেরিয়ে যাচ্চে। কোথাও কোন তাড়াল্হড়ো নেই। নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি সবখানে!

পাইনবন ঘেরা ছোট একটা সাদা রঙ করা কাঠর বাড়ি পাহাড়ের কোল बেঁষে। সামনে. ছোঊ ফুলের বাগান। নতানো গোলাপ গাए্য উঠে গেছে গাড়ি-বারান্দার ছাদে.। সুং.न ফুলে ছেয়ে আছে। সাদা রেপ্পিংঘেরা খোলা বারান্দায় রেতের চেয়ারে আরাম করে বসে आহে। ইরাম। উৎসুক চোথে উপভোগ করছে চারদিকের সৌন্দ্র। হাতে পাতলা কাচের সাদা ধপধপে চায়ের কাপ। ধ্ঁঁয়া উঠছছে। ওর ডান চোখের নিচের রুপোলী বিন্দুiটা কিন্ন আর নেই!

## ***

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

ভালিউম ও রিপ্রিন্ট বাদে সেবা প্রকাশনীর প্রকাশিত গত চার বছর অগের প্রায় সকল বই. পাঠক-পাঠিকার জন্য বিশেষ র্বর্ষিত কর্রশননে বিক্রি হচ্ছে। আজই যোগাযোগ কর্পন। অফিস চলাকালীন সময় সক্কাল ৮টা থেকে বিকান 8 টা পর্যন্ত। এই সুবিধা সীমিত সময়ের জন্য।

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশनी, ২৪/8 স্যেনবাগিচা, চাকা-১০০০।


[^0]:    भूनর্জ্গ川

[^1]:    भूनर्बन्व

